به نام خداوند بخشنده مهربان

طا، سین، میم. (1) این است آیه‌هاى کتاب روشنگر. (2) شاید تو از اینکه [مشرکان‌] ایمان نمى‌آورند، جان خود را تباه سازى. (3) اگر بخواهیم، معجزه‌اى از آسمان بر آنان فرود مى‌آوریم، تا در برابر آن، گردنهایشان خاضع گردد. (4) و هیچ تذکر جدیدى از سوى [خداى‌] رحمان برایشان نیامد جز اینکه همواره از آن روى برمى‌تافتند. (5) [آنان‌] در حقیقت به تکذیب پرداختند، و به زودى خبر آنچه که بدان ریشخند مى کردند، بدیشان خواهد رسید. (6) مگر در زمین ننگریسته‌اند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهاى زیبا رویانیده‌ایم؟ (7) قطعاً در این [هنرنمایى‌] عبرتى است و[لى‌] بیشترشان ایمان‌آورنده نیستند. (8) و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است. (9) و [یاد کن‌] هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا درداد که به سوى قوم ستمکار برو: (10) قوم فرعون؛ آیا پروا ندارند؟! (11) گفت: «پروردگارا، مى‌ترسم مرا تکذیب کنند، (12) و سینه‌ام تنگ مى‌گردد، و زبانم باز نمى‌شود، پس به سوى هارون بفرست. (13) و [از طرفى‌] آنان بر [گردن‌] من خونى دارند و مى‌ترسم مرا بکشند.» (14) فرمود: «نه، چنین نیست؛ نشانه‌هاى ما را [براى آنان‌] بِبَرید که ما با شما شنونده‌ایم.» (15) پس به سوى فرعون بروید و بگویید: «ما پیامبر پروردگار جهانیانیم، (16) فرزندان اسرائیل را با ما بفرست.» (17) [فرعون‌] گفت: «آیا تو را از کودکى در میان خود نپروردیم و سالیانى چند از عمرت را پیش ما نماندى؟ (18) و [سرانجام‌] کار خود را کردى، و تو از ناسپاسانى.» (19)