و به آنان خبر ده که آب میانشان بخش شده‌است: هر کدام را آب به نوبت خواهد بود.» (28) پس رفیقشان را صدا کردند و [او] شمشیر کشید و [شتر را] پى کرد. (29) پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من‌]؟ (30) ما بر [سر]شان یک فریاد [مرگبار] فرستادیم و چون گیاه خشکیده [کومه‌ها] ریزریز شدند. (31) و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم؛ پس آیا پندگیرنده‌اى هست؟ (32) قوم لوط هشداردهندگان را تکذیب کردند. (33) ما بر [سر] آنان سنگبارانى [انفجارى‌] فروفرستادیم [و] فقط خانواده لوط بودند که سحرگاهشان رهانیدیم. (34) [و این‌] رحمتى از جانب ما بود؛ هر که سپاس دارد، بدین‌سان [او را] پاداش مى‌دهیم. (35) و [لوط] آنها را از عذاب ما سخت بیم داده بود، و[لى‌] در تهدیدها[ى ما] به جدال برخاستند. (36) و از مهمان‌[هاى‌] او کام دل خواستند، پس فروغ دیدگانشان را ستردیم و [گفتیم:] «[مزه‌] عذاب و هشدارهاى مرا بچشید.» (37) و به راستى که سپیده‌دم عذابى پیگیر به سر وقت آنان آمد. (38) پس عذاب و هشدارهاى مرا بچشید. (39) و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم؛ پس آیا پندگیرنده‌اى هست؟ (40) و در حقیقت هشداردهندگان به جانب فرعونیان آمدند. (41) [اما آنها] همه معجزات ما را تکذیب کردند، تا چون زبردستى زورمند [گریبان‌] آنان را گرفتیم. (42) آیا کافران شما، از اینان [که برشمردیم‌] برترند، یا شما را در نوشته‌ها[ى آسمانى‌] خط امانى است؟ (43) یا مى‌گویند: «ما همگى انتقام‌گیرنده [و یار و یاور همدیگر]یم!» (44) زودا که این جمع در هم شکسته شود و پشت کنند. (45) بلکه موعدشان قیامت است و قیامت [بسى‌] سخت‌تر و تلخ‌تر است. (46) قطعاً بزهکاران در گمراهى و جنونند. (47) روزى که در آتش به رو کشیده مى‌شوند [و به آنان گفته مى‌شود:] «لهیب آتش را بچشید [و احساس کنید].» (48) ماییم که هر چیزى را به اندازه آفریده‌ایم. (49)