آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز، (51) قطعاً از درختى که از زقّوم است خواهید خورد. (52) و از آن شکمهایتان را خواهید آکند. (53) و روى آن از آب جوش مى‌نوشید؛ (54) [مانند] نوشیدن اشتران تشنه. (55) این است پذیرایى آنان در روز جزا. (56) ماییم که شما را آفریده‌ایم، پس چرا تصدیق نمى‌کنید؟ (57) آیا آنچه را [که به صورت نطفه‌] فرو مى‌ریزید دیده‌اید؟ (58) آیا شما آن را خلق مى‌کنید یا ما آفریننده‌ایم؟ (59) ماییم که میان شما مرگ را مقدر کرده‌ایم و بر ما سبقت نتوانید جست؛ (60) [و مى‌توانیم‌] امثال شما را به جاى شما قرار دهیم و شما را [به صورت‌] آنچه نمى‌دانید پدیدار گردانیم. (61) و قطعاً پدیدار شدن نخستین خود را شناختید؛ پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید؟ (62) آیا آنچه را کشت مى‌کنید، ملاحظه کرده‌اید؟ (63) آیا شما آن را [بى‌یارى ما] زراعت مى‌کنید، یا ماییم که زراعت مى‌کنیم؟ (64) اگر بخواهیم قطعاً خاشاکش مى‌گردانیم، پس در افسوس [و تعجب‌] مى‌افتید. (65) [و مى‌گویید:] «واقعاً ما زیان زده‌ایم، (66) بلکه ما محروم شدگانیم.» (67) آیا آبى را که مى‌نوشید دیده‌اید؟ (68) آیا شما آن را از [دل‌] ابر سپید فرود آورده‌اید، یا ما فرودآورنده‌ایم؟ (69) اگر بخواهیم آن را تلخ مى‌گردانیم، پس چرا سپاس نمى‌دارید؟ (70) آیا آن آتشى را که برمى‌افروزید ملاحظه کرده‌اید؟ (71) آیا شما [چوب‌] درخت آن را پدیدار کرده‌اید، یا ما پدیدآورنده‌ایم؟ (72) ما آن را [مایه‌] عبرت و [وسیله‌] استفاده براى بیابانگردان قرار داده‌ایم. (73) پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى. (74) نه [چنین است که مى‌پندارید]، سوگند به جایگاه‌هاى [ویژه و فواصل معیّن‌] ستارگان. (75) اگر بدانید، آن سوگندى سخت بزرگ است! (76)