و [اگر] سخن خود را پنهان دارید، یا آشکارش نمایید، در حقیقت وى به راز دلها آگاه است. (13) آیا کسى که آفریده است نمى‌داند؟ با اینکه او خود باریک بین آگاه است. (14) اوست کسى که زمین را براى شما رام گردانید، پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا] بخورید و رستاخیز به سوى اوست. (15) آیا از آن کس که در آسمان است ایمن شده‌اید که شما را در زمین فرو برد، پس بناگاه [زمین‌] به تپیدن افتد؟ (16) یا از آن کس که در آسمان است ایمن شده‌اید که بر [سر] شما تندبادى از سنگریزه فرو فرستد؟ پس به زودى خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است (17) و پیش از آنان [نیز] کسانى به تکذیب پرداختند پس عذاب من چگونه بود؟ (18) آیا در بالاى سرشان به پرندگان ننگریسته‌اند [که گاه‌] بال مى‌گسترند و [گاه‌] بال مى‌آنند؟ جز خداى رحمان [کسى‌] آنها را نگاه نمى‌دارد، او به هر چیزى بیناست. (19) یا آن کسى که خود براى شما [چون‌] سپاهى است که یاریتان مى‌کند، جز خداى رحمان کیست؟ کافران جز گرفتار فریب نیستند. (20) یا کیست آن که به شما روزى دهد اگر [خدا] روزى خود را [از شما] باز دارد؟ [نه‌] بلکه در سرکشى و نفرت پافشارى کردند. (21) پس آیا آن کس که نگونسار راه مى‌پیماید هدایت یافته تر است یا آن کس که ایستاده بر راه راست مى‌رود؟ (22) بگو: «اوست آن کس که شما را پدید آورده و براى شما گوش و دیدگان و دلها آفریده است. چه کم سپاسگزارید.» (23) بگو: «اوست که شما را در زمین پراکنده کرده، و به نزد او [ست که‌] گرد آورده خواهید شد.» (24) و مى‌گویند: «اگر راست مى‌گویید، این وعده کى خواهد بود؟» (25) بگو: «علم [آن‌] فقط پیش خداست و من صرفاً هشدار دهنده‌اى آشکارم.» (26)