زودا که بر بینى‌اش داغ نهیم [و رسوایش کنیم‌]. (16) ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم، مورد آزمایش قرار دادیم، آنگاه که سوگند خوردند که صبح برخیزند و [میوه‌] آن [باغ‌] را حتماً بچینند. (17) و[لى‌] «ان شاء الله» نگفتند. (18) پس در حالى که آنان غنوده بودند، بلایى از جانب پروردگارت بر آن [باغ‌] به گردش در آمد. (19) و [باغ،] آفت زده [و زمین بایر] گردید. (20) پس [باغداران‌] بامدادان یکدیگر را صدا زدند، (21) که: «اگر میوه مى‌چینید، بامدادان به سوى کشت خویش روید.» (22) پس به راه افتادند و آهسته به هم مى‌گفتند (23) «که: امروز نباید در باغ بینوایى بر شما در آید.» (24) و صبحگاهان در حالى که خود را بر منع [بینوایان‌] توانا مى‌دیدند، رفتند. (25) و چون [باغ‌] را دیدند، گفتند: «قطعاً ما راه گم کرده‌ایم. (26) [نه‌] بلکه ما محرومیم. (27) خردمندترینشان گفت: «آیا به شما نگفتم: چرا خدا را به پاکى نمى‌ستایید؟» (28) گفتند: «پروردگارا، تو را به پاکى مى‌ستاییم، ما واقعاً ستمگر بودیم. « (29) پس بعضى‌شان رو به بعضى دیگر آوردند و همدیگر را به نکوهش گرفتند. (30) گفتند: «اى واى بر ما که سرکش بوده‌ایم (31) امید است که پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد، زیرا ما به پروردگارمان مشتاقیم. (32) عذاب [دنیا] چنین است، و عذاب آخرت، اگر مى‌دانستند قطعاً بزرگتر خواهد بود. (33) براى پرهیزگاران، نزد پروردگارشان باغستانهاى پر ناز و نعمت است. (34) پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ (35) شما را چه شده؟ چگونه داورى مى‌کنید؟ (36) یا شما را کتابى هست که در آن فرا مى‌گیرید، (37) که هر چه را برمى‌گزینید، براى شما در آن خواهد بود؟ (38) یا اینکه شما تا روز قیامت [از ما] سوگندهایى رسا گرفته‌اید که هر چه دلتان خواست حکم کنید؟ (39) از آنان بپرس: کدامشان ضامن این [ادعا] یند؟ (40) یا شریکانى دارند؟ پس اگر راست مى‌گویند شریکانشان را بیاورند. (41) روزى که کار، زار [و رهایى دشوار] شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانایى نیابند. (42)