بگو: «من شما را فقط به وسیله وحى هشدار مى‌دهم.» و[لى‌] چون کران بیم داده شوند، دعوت را نمى‌شنوند. (45) و اگر شمه‌اى از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند گفت: «اى واى بر ما که ستمکار بودیم.» (46) و ترازوهاى داد را در روز رستاخیز مى‌نهیم، پس هیچ کس [در] چیزى ستم نمى‌بیند، و اگر [عمل‌] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‌آوریم و کافى است که ما حسابرس باشیم. (47) و در حقیقت، به موسى و هارون فرقان دادیم و [کتابشان‌] براى پرهیزگاران روشنایى و اندرزى است. (48) [همان‌] کسانى که از پروردگارشان در نهان مى‌ترسند و از قیامت هراسناکند. (49) و این [کتاب‌] -که آن را نازل کرده‌ایم- پندى خجسته است. آیا باز هم آن را انکار مى‌کنید؟ (50) و در حقیقت، پیش از آن، به ابراهیم رشد [فکرى‌]اش را دادیم و ما به [شایستگى‌] او دانا بودیم. (51) آنگاه که به پدر خود و قومش گفت: «این مجسمه‌هایى که شما ملازم آنها شده‌اید چیستند؟» (52) گفتند: «پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم.» (53) گفت: «قطعاً شما و پدرانتان در گمراهى آشکارى بودید.» (54) گفتند: «آیا حق را براى ما آورده‌اى یا تو از شوخى‌کنندگانى؟» (55) گفت: «[نه‌] بلکه پروردگارتان، پروردگار آسمانها و زمین است، همان کسى که آنها را پدید آورده است، و من بر این [واقعیت‌] از گواهانم. (56) و سوگند به خدا که پس از آنکه پشت کردید و رفتید، قطعاً در کار بتانتان تدبیرى خواهم کرد.» (57)