و بر خدا برترى مجویید که من براى شما حجتى آشکار آورده‌ام. (19) و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى‌برم از اینکه مرا سنگباران کنید. (20) و اگر به من ایمان نمى‌آورید، پس، از من کناره گیرید.» (21) پس پروردگار خود را خواند که: «اینها مردمى گناهکارند.» (22) [فرمود:] «بندگانم را شبانه ببر، زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد. (23) و دریا را هنگامى که آرام است پشت سر بگذار، که آنان سپاهى غرق‌شدنى‌اند.» (24) [وه،] چه باغها و چشمه‌سارانى [که آنها بعد از خود] بر جاى نهادند، (25) و کشتزارها و جایگاه‌هاى نیکو، (26) و نعمتى که از آن برخوردار بودند. (27) [آرى،] این چنین [بود] و آنها را به مردمى دیگر میراث دادیم. (28) و آسمان و زمین بر آنان زارى نکردند و مهلت نیافتند. (29) و به راستى، فرزندان اسرائیل را از عذاب خفت‌آور رهانیدیم: (30) از [دست‌] فرعون که متکبّرى از افراطکاران بود. (31) و قطعاً آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادیم. (32) و از نشانه‌ها [ى الهى‌] آنچه را که در آن آزمایشى آشکار بود، بدیشان دادیم. (33) هر آینه این [کافران‌] مى‌گویند: (34) «جز مرگ نخستین، دیگر [واقعه‌اى‌] نیست و ما زنده‌شدنى نیستیم. (35) اگر راست مى‌گویید، پس پدران ما را [باز] آورید. (36) آیا ایشان بهترند یا قوم «تُبّع» و کسانى که پیش از آنها بودند؟ آنها را هلاک کردیم، زیرا که گنهکار بودند. (37) و آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است به بازى نیافریده‌ایم؛ (38) آنها را جز به حق نیافریده‌ایم، لیکن بیشترشان نمى‌دانند. (39)