و براى من در [میان‌] آیندگان آوازه نیکو گذار، (84) و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان، (85) و بر پدرم ببخشاى که او از گمراهان بود، (86) و روزى که [مردم‌] برانگیخته مى‌شوند رسوایم مکن: (87) روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى‌دهد، (88) مگر کسى که دلى پاک به سوى خدا بیاورد. (89) و [آن روز] بهشت براى پرهیزگاران نزدیک مى‌گردد. (90) و جهنم براى گمراهان نمودار مى‌شود. (91) و به آنان گفته مى‌شود: «آنچه جز خدا مى‌پرستیدید کجایند؟ (92) آیا یاریتان مى‌کنند یا خود را یارى مى‌دهند؟ (93) پس آنها و همه گمراهان در آن [آتش‌] افکنده مى‌شوند، (94) و [نیز] همه سپاهیان ابلیس. (95) آنها در آنجا با یکدیگر ستیزه مى‌کنند [و] مى‌گویند: (96) «سوگند به خدا که ما در گمراهى آشکارى بودیم، (97) آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر مى‌کردیم، (98) و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند، (99) در نتیجه شفاعتگرانى نداریم، (100) و نه دوستى نزدیک. (101) و اى کاش که بازگشتى براىِ ما بود و از مؤمنان مى‌شدیم. (102) حقاً در این [سرگذشت درس‌] عبرتى است و[لى‌] بیشترشان مؤمن نبودند. (103) و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است. (104) قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند. (105) چون برادرشان نوح به آنان گفت: «آیا پروا ندارید؟ (106) من براى شما فرستاده‌اى در خور اعتمادم؛ (107) از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید، (108) و بر این [رسالت‌] اجرى از شما طلب نمى‌کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. (109) پس، از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید.» (110) گفتند: «آیا به تو ایمان بیاوریم و حال آنکه فرومایگان از تو پیروى کرده‌اند؟» (111)