به نام خداوند بخشنده مهربان

سوگند به اختر [= قرآن‌] چون فرود مى‌آید، (1) [که‌] یار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده؛ (2) و از سر هوس سخن نمى‌گوید. (3) این سخن بجز وحیى که وحى مى‌شود نیست. (4) آن را [فرشته‌] شدیدالقوى به او فرا آموخت، (5) [سروش‌] نیرومندى که [مسلّط] درایستاد. (6) در حالى که او در افق اعلى بود؛ (7) سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد، (8) تا [فاصله‌اش‌] به قدر [طول‌] دو [انتهاى‌] کمان یا نزدیکتر شد؛ (9) آنگاه به بنده‌اش آنچه را باید وحى کند، وحى فرمود. (10) آنچه را دل دید انکار[ش‌] نکرد. (11) آیا در آنچه دیده است با او جدال مى‌کنید؟ (12) و قطعاً بار دیگرى هم او را دیده است، (13) نزدیک سدرالمنتهى، (14) در همان جا که جنةالمأوى است. (15) آنگاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود، پوشیده بود. (16) دیده [اش‌] منحرف نگشت و [از حدّ] در نگذشت. (17) به راستى که [برخى‌] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید. (18) به من خبر دهید از لات و عزّى، (19) و منات آن سومین دیگر، (20) آیا [به خیالتان‌] براى شما پسر است و براى او دختر؟ (21) در این صورت، این تقسیم نادرستى است. (22) [این بتان‌] جز نامهایى بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذارى کرده‌اید [و] خدا بر [حقّانیّت‌] آنها هیچ دلیلى نفرستاده است. [آنان‌] جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى‌کنند، با آنکه قطعاً از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است. (23) مگر انسان آنچه را آرزو کند دارد؟ (24) آن سرا و این سرا از آن خداست. (25) و بسا فرشتگانى که در آسمانهایند [و] شفاعتشان به کارى نیاید، مگر پس از آنکه خدا به هر که خواهد و خشنود باشد اذن دهد. (26)