و چون تو با آنان که همراه تواند بر کشتى نشستى بگو: «ستایش خدایى را که ما را از [چنگ‌] گروه ظالمان رهانید.» (28) و بگو: «پروردگارا، مرا در جایى پربرکت فرود آور [که‌] تو نیکترین مهمان‌نوازانى.» (29) در حقیقت، در این [ماجرا] عبرتهایى است، و قطعاً ما آزمایش‌کننده بودیم. (30) سپس، بعد از آنان نسل‌[هایى‌] دیگر پدید آوردیم. (31) و در میانشان پیامبرى از خودشان روانه کردیم که: خدا را بپرستید. جز او براى شما معبودى نیست. آیا سرِ پرهیزگارى ندارید؟ (32) و اشراف قومش که کافر شده، و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند، و در زندگى دنیا آنان را مرفّه ساخته بودیم گفتند: «این [مرد] جز بشرى چون شما نیست: از آنچه مى‌خورید، مى‌خورد؛ و از آنچه مى‌نوشید، مى‌نوشد. (33) و اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت قطعاً زیانکار خواهید بود. (34) آیا به شما وعده مى‌دهد که وقتى مُردید و خاک و استخوان شدید [باز] شما [از گور زنده‌] بیرون آورده مى‌شوید؟ (35) وه، چه دور است آنچه که وعده داده مى‌شوید. (36) جز این زندگانى دنیاى ما چیزى نیست. مى‌میریم و زندگى مى‌کنیم و دیگر برانگیخته نخواهیم شد. (37) او جز مردى که بر خدا دروغ مى‌بندد نیست، و ما به او اعتقاد نداریم.» (38) گفت: «پروردگارا، از آن روى که مرا دروغزن خواندند یاریم کن.» (39) فرمود: «به زودى سخت پشیمان خواهند شد.» (40) پس فریاد [مرگبار] آنان را به حقّ فرو گرفت، و آنها را [چون‌] خاشاکى که بر آب افتد، گردانیدیم. دور باد [از رحمت خدا] گروه ستمکاران. (41) آنگاه پس از آنان نسلهاى دیگرى پدید آوردیم. (42)