این جز شیوه پیشینیان نیست. (137) و ما عذاب نخواهیم شد.» (138) پس تکذیبش کردند و هلاکشان کردیم. قطعاً در این [ماجرا درس‌] عبرتى بود، و[لى‌] بیشترشان ایمان‌آورنده نبودند. (139) و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است. (140) ثمودیان، پیامبران [خدا] را تکذیب کردند؛ (141) آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت: «آیا پروا ندارید؟ (142) من براى شما فرستاده‌اى در خور اعتمادم. (143) از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید. (144) و بر این [رسالت‌] اجرى از شما طلب نمى‌کنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. (145) آیا شما را در آنچه اینجا دارید آسوده رها مى‌کنند؟ (146) در باغها و در کنار چشمه‌ساران، (147) و کشتزارها و خرمابنانى که شکوفه‌هایشان لطیف است؟ (148) و هنرمندانه براى خود از کوهها خانه‌هایى مى‌تراشید. (149) از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید. (150) و فرمان افراطگران را پیروى مکنید: (151) آنان که در زمین فساد مى‌کنند و اصلاح نمى‌کنند.» (152) گفتند: «قطعاً تو از افسون‌شدگانى. (153) تو جز بشرى مانند ما [بیش‌] نیستى. اگر راست مى‌گویى معجزه‌اى بیاور. (154) گفت: «این ماده‌شترى است که نوبتى از آب او راست و روزى معین نوبت آب شماست. (155) و به آن گزندى مرسانید که عذاب روزى هولناک شما را فرو مى‌گیرد. (156) پس آن را پى کردند و پشیمان گشتند. (157) آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت. قطعاً در این [ماجرا] عبرتى است، و[لى‌] بیشترشان ایمان‌آورنده نبودند. (158) و در حقیقت، پروردگار تو همان شکست‌ناپذیر مهربان است. (159)