پس آیا کسى که خدا سینه‌اش را براى [پذیرش‌] اسلام گشاده، و [در نتیجه‌] برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى‌باشد [همانند فرد تاریکدل است‌]؟ پس واى بر آنان که از سخت‌دلى یاد خدا نمى‌کنند؛ اینانند که در گمراهى آشکارند. (22) خدا زیباترین سخن را [به صورت‌] کتابى متشابه، متضمّن وعد و وعید، نازل کرده است. آنان که از پروردگارشان مى‌هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه مى‌افتد، سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مى‌گردد. این است هدایت خدا، هر که را بخواهد، به آن راه نماید، و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى نیست. (23) پس آیا آن کس که [به جاى دستها] با چهره خود، گزند عذاب را روز قیامت دفع مى‌کند [مانند کسى است که از عذاب ایمن است‌]؟ و به ستمگران گفته مى‌شود: «آنچه را که دستاوردتان بوده است بچشید.» (24) کسانى [هم‌] که پیش از آنان بودند به تکذیب پرداختند، و از آنجا که حدس نمى‌زدند عذاب برایشان آمد. (25) پس خدا در زندگى دنیا رسوایى را به آنان چشانید، و اگر مى‌دانستند، قطعاً عذاب آخرت بزرگتر است. (26) و در این قرآن از هر گونه مثَلى براى مردم آوردیم، باشد که آنان پندگیرند. (27) قرآنى عربى، بى‌هیچ کژى؛ باشد که آنان راه تقوا پویند. (28) خدا مثَلى زده است: مردى است که چند خواجه ناسازگار در [مالکیّت‌] او شرکت دارند [و هر یک او را به کارى مى‌گمارند] و مردى است که تنها فرمانبر یک مرد است. آیا این دو در مثَل یکسانند؟ سپاس خداى را. [نه،] بلکه بیشترشان نمى‌دانند. (29) قطعاً تو خواهى مُرد، و آنان [نیز] خواهند مُرد؛ (30) سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید کرد. (31)