و کسانى که آنچه را دادند [در راه خدا] مى‌دهند، در حالى که دلهایشان ترسان است [و مى‌دانند] که به سوى پروردگارشان بازخواهند گشت، (60) آنانند که در کارهاى نیک شتاب مى‌ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت مى‌جویند. (61) و هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمى‌کنیم، و نزد ما کتابى است که به حق سخن مى‌گوید و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. (62) [نه،] بلکه دلهاى آنان از این [حقیقت‌] در غفلت است، و آنان غیر از این [گناهان‌] کردارهایى [دیگر] دارند که به انجام آن مبادرت مى‌ورزند. (63) تا وقتى خوشگذرانانِ آنها را به عذاب گرفتار ساختیم، بناگاه به زارى درمى‌آیند. (64) امروز زارى مکنید که قطعاً شما از جانب ما یارى نخواهید شد. (65) در حقیقت، آیات من بر شما خوانده مى‌شد و شما بودید که همواره به قهقرا مى‌رفتید. (66) در حالى که از [پذیرفتن‌] آن تکبّر مى‌ورزیدید و شب هنگام [در محافل خود] بدگویى مى‌کردید. (67) آیا در [عظمت‌] این سخن نیندیشیده‌اند، یا چیزى براى آنان آمده که براى پدران پیشین آنها نیامده است؟ (68) یا پیامبر خود را [درست‌] نشناخته و [لذا] به انکار او پرداخته‌اند؟ (69) یا مى‌گویند او جنونى دارد؟ [نه،] بلکه [او] حق را براى ایشان آورده و[لى‌] بیشترشان حقیقت را خوش ندارند. (70) و اگر حق از هوسهاى آنها پیروى مى‌کرد، قطعاً آسمانها و زمین و هر که در آنهاست تباه مى‌شد. [نه!] بلکه یادنامه‌شان را به آنان داده‌ایم، ولى آنها از [پیروى‌] یادنامه خود رویگردانند. (71) یا از ایشان مزدى مطالبه مى‌کنى؟ و مزد پروردگارت بهتر است، و اوست که بهترین روزى‌دهندگان است. (72) و در حقیقت، این تویى که جدّاً آنها را به راه راست مى‌خوانى. (73) و به راستى کسانى که به آخرت ایمان ندارند، از راه [درست‌] سخت منحرفند. (74)