نه چنین است [که مى‌پندارند]، که کارنامه بدکاران در «سجّین» است. (7) و تو چه دانى که «سجّین» چیست؟ (8) کتابى است نوشته‌شده. (9) واى بر تکذیب‌کنندگان در آن هنگام: (10) آنان که روز جزا را دروغ مى‌پندارند. (11) و جز هر تجاوزپیشه گناهکارى آن را به دروغ نمى‌گیرد. (12) [همان که‌] چون آیات ما بر او خوانده شود، گوید: «[اینها] افسانه‌هاى پیشینیان است.» (13) نه چنین است، بلکه آنچه مرتکب مى‌شدند زنگار بر دلهایشان بسته است. (14) زهى پندار، که آنان در آن روز، از پروردگارشان سخت محجوبند. (15) آنگاه به یقین، آنان به جهنم درآیند. (16) سپس [به ایشان‌] گفته خواهد شد: «این همان است که آن را به دروغ مى‌گرفتید.» (17) نه چنین است، در حقیقت، کتاب نیکان در «علّیّون» است. (18) و تو چه دانى که «علّیّون» چیست؟ (19) کتابى است نوشته‌شده. (20) مقرّبان آن را مشاهده خواهند کرد. (21) براستى نیکوکاران در نعیم [الهى‌] خواهند بود. (22) بر تختها [نشسته‌] مى‌نگرند. (23) از چهره‌هایشان طراوت نعمت [بهشت‌] را درمى‌یابى. (24) از باده‌اى مُهر شده نوشانیده شوند. (25) [باده‌اى که‌] مُهر آن، مُشک است، و در این [نعمتها] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشى گیرند. (26) و ترکیبش از [چشمه‌] «تسنیم» است: (27) چشمه‌اى که مقرّبان [خدا] از آن نوشند. (28) [آرى، در دنیا] کسانى که گناه مى‌کردند، آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند مى‌گرفتند. (29) و چون بر ایشان مى‌گذشتند، اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل مى‌کردند. (30) و هنگامى که نزد خانواده‌[هاى‌] خود بازمى‌گشتند، به شوخ‌طبعى مى‌پرداختند. (31) و چون مؤمنان را مى‌دیدند، مى‌گفتند: «اینها [جماعتى‌] گمراهند.» (32) و حال آنکه آنان براى بازرسى [کار]شان فرستاده نشده بودند. (33) و[لى‌] امروز، مؤمنانند که بر کافران خنده مى‌زنند. (34)