بى‌گمان، مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند. (74) [عذاب‌] از آنان تخفیف نمى‌یابد و آنها در آنجا نومیدند. (75) و ما بر ایشان ستم نکردیم، بلکه خود ستمکار بودند. (76) و فریاد کشند: «اى مالک، [بگو:] پروردگارت جان ما را بستاند.» پاسخ دهد: « شما ماندگارید.» (77) قطعاً حقیقت را برایتان آوردیم، لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید. (78) یا در کارى ابرام ورزیده‌اند؟ ما [نیز] ابرام مى‌ورزیم. (79) آیا مى‌پندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمى‌شنویم؟ چرا، و فرشتگان ما پیش آنان [حاضرند و] ثبت مى‌کنند. (80) بگو: «اگر براى [خداى‌] رحمان فرزندى بود، خود من نخستین پرستندگان بودم.» (81) پروردگار آسمانها و زمین [و] پروردگار عرش، از آنچه وصف مى‌کنند منزه است. (82) پس آنان را رها کن تا در یاوه‌گویى خود فرو روند و بازى کنند تا آن روزى را که بدان وعده داده مى‌شوند دیدار کنند. (83) و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست، و هموست سنجیده‌کار دانا. (84) و خجسته است کسى که فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آنِ اوست، و علم قیامت پیش اوست و به سوى او برگردانیده مى‌شوید. (85) و کسانى که به جاى او مى‌خوانند [و مى‌پرستند] اختیار شفاعت ندارند، مگر آن کسانى که آگاهانه به حق گواهى داده باشند. (86) و اگر از آنان بپرسى: «چه کسى آنان را خلق کرده؟» مسلماً خواهند گفت: «خدا.» پس چگونه [از حقیقت‌] بازگردانیده مى‌شوند؟ (87) و گوید: «اى پروردگار من، اینها جماعتى‌اند که ایمان نخواهند آورد.» (88) [و خدا فرمود:] از ایشان روى برتاب و بگو: «به سلامت.» پس زودا که بدانند. (89)