یا بگوید: «اگر خدایم هدایت مى‌کرد، مسلماً از پرهیزگاران بودم.» (57) یا چون عذاب را ببیند، بگوید: «کاش مرا برگشتى بود تا از نیکوکاران مى‌شدم.» (58) [به او گویند:] آرى، نشانه‌هاى من بر تو آمد و آنها را تکذیب کردى و تکبّر ورزیدى و از [جمله‌] کافران شدى. (59) و روز قیامت کسانى را که بر خدا دروغ بسته‌اند رو سیاه مى‌بینى، آیا جاى سرکشان در جهنم نیست؟ (60) و خدا کسانى را که تقوا پیشه کرده‌اند، به [پاس‌] کارهایى که مایه رستگارى‌شان بوده، نجات مى‌دهد. عذاب به آنان نمى‌رسد و غمگین نخواهند گردید. (61) خدا آفریدگار هر چیزى است، و اوست که بر هر چیز نگهبان است. (62) کلیدهاى آسمان و زمین از آن اوست، و کسانى که نشانه‌هاى خدا را انکار کردند، آنانند که زیانکارانند. (63) بگو: «اى نادانان، آیا مرا وادار مى‌کنید که جز خدا را بپرستم؟» (64) و قطعاً به تو و به کسانى که پیش از تو بودند وحى شده است: «اگر شرک ورزى حتماً کردارت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهى شد.» (65) بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش. (66) و خدا را آنچنان که باید به بزرگى نشناخته‌اند، و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت‌] اوست، و آسمانها در پیچیده به دست اوست؛ او منزّه است و برتر است از آنچه [با وى‌] شریک مى‌گردانند. (67)