و از آن کس که شما و خلق [انبوه‌] گذشته را آفریده است پروا کنید.» (184) گفتند: «تو واقعاً از افسون‌شدگانى.» (185) «و تو جز بشرى مانند ما [بیش‌] نیستى، و قطعاً تو را از دروغگویان مى‌دانیم. (186) پس اگر از راستگویانى، پاره‌اى از آسمان بر [سر] ما بیفکن.» (187) [شعیب‌] گفت: «پروردگارم به آنچه مى‌کنید داناتر است.» (188) پس او را تکذیب کردند، و عذابِ روزِ ابر [آتشبار] آنان را فرو گرفت. به راستى آن، عذاب روزى هولناک بود. (189) قطعاً در این [عقوبت درسِ‌] عبرتى است، و[لى‌] بیشترشان ایمان آورنده نبودند. (190) و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است. (191) و راستى که این [قرآن‌] وحى پروردگار جهانیان است. (192) «روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد، (193) تا از [جمله‌] هشداردهندگان باشى؛ (194) به زبان عربى روشن، (195) و [وصف‌] آن در کتابهاى پیشینیان آمده است. (196) آیا براى آنان، این خود دلیلى روشن نیست که علماى بنى‌اسرائیل از آن اطّلاع دارند؟ (197) و اگر آن را بر برخى از غیر عرب زبانان نازل مى‌کردیم، (198) و پیامبر آن را برایشان مى‌خواند به آن ایمان نمى‌آوردند. (199) این گونه در دلهاى گناهکاران، [انکار را] راه مى‌دهیم: (200) که به آن نگروند تا عذاب پردرد را ببینند، (201) که به طور ناگهانى -در حالى که بى‌خبرند- بدیشان برسد. (202) و بگویند: «آیا مهلت خواهیم یافت؟» (203) پس آیا عذاب ما را به شتاب مى‌خواهند؟ (204) مگر نمى‌دانى که اگر سالها آنان را برخوردار کنیم، (205) و آنگاه آنچه که [بدان‌] بیم داده مى‌شوند بدیشان برسد، (206)