[تا] بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد. (11) و شما را به اموال و پسران، یارى کند، و برایتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آورد. (12) شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ (13) و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است. (14) مگر ملاحظه نکرده‌اید که چگونه خدا هفت آسمان را تُوبرتُو آفریده است؟ (15) و ماه را در میان آنها روشنایى‌بخش گردانید و خورشید را [چون‌] چراغى قرار داد. (16) و خدا[ست که‌] شما را [مانند] گیاهى از زمین رویانید؛ (17) سپس شما را در آن بازمى‌گرداند و بیرون مى‌آورد بیرون‌آوردنى [عجیب‌]! (18) و خدا زمین را براى شما فرشى [گسترده‌] ساخت، (19) تا در راههاى فراخ آن بروید.» (20) نوح گفت: «پروردگارا، آنان نافرمانى من کردند و کسى را پیروى نمودند که مال و فرزندش جز بر زیان وى نیفزود. (21) و دست به نیرنگى بس بزرگ زدند. (22) و گفتند: زنهار، خدایان خود را رها مکنید، و نه «وَدّ» را واگذارید و نه «سُواع» و نه «یَغُوث» و نه «یَعُوق» و نه «نَسْر» را. (23) و بسیارى را گمراه کرده‌اند. [بار خدایا،] جز بر گمراهى ستمکاران میفزاى.» (24) [تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ‌] در آتشى درآورده شدند و براى خود، در برابر خدا یارانى نیافتند. (25) و نوح گفت: «پروردگارا، هیچ کس از کافران را بر روى زمین مگذار، (26) چرا که اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى‌کنند و جز پلیدکار ناسپاس نزایند. (27) پروردگارا، بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى که در سرایم درآید، و بر مردان و زنان با ایمان ببخشاى، و جز بر هلاکت ستمگران میفزاى.» (28)