## 

به نام خداوند بخشنده مهربان

ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم. (1) و از شب قدر، چه آگاهت کرد. (2) شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. (3) در آن [شب‌] فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، براى هر کارى [که مقرّر شده است‌] فرود آیند؛ (4) [آن شب‌] تا دمِ صبح، صلح و سلام است. (5)

به نام خداوند بخشنده مهربان

کافران اهل کتاب و مشرکان، دست‌بردار نبودند تا دلیلى آشکار بر ایشان آید: (1) فرستاده‌اى از جانب خدا که [بر آنان‌] صحیفه‌هایى پاک را تلاوت کند، (2) که در آنها نوشته‌هاى استوار است. (3) و اهل کتاب دستخوش پراکندگى نشدند، مگر پس از آنکه برهان آشکار براى آنان آمد. (4) و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند، و در حالى که به توحید گراییده‌اند، دین [خود] را براى او خالص گردانند، و نماز برپا دارند و زکات بدهند، و دین [ثابت و] پایدار همین است. (5) کسانى از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند، [و] در آن همواره مى‌مانند؛ اینانند که بدترین آفریدگانند. (6) در حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده‌اند، آنانند که بهترین آفریدگانند. (7)