أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَٰتٗا وَهُمۡ نَآئِمُونَ(97) أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ(98) أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ(99) أَوَلَمۡ يَهۡدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ أَهۡلِهَآ أَن لَّوۡ نَشَآءُ أَصَبۡنَٰهُم بِذُنُوبِهِمۡۚ وَنَطۡبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ

[الأعراف:97:100]

آيا اهل اين شهرها از اينكه عذاب ما شب هنگام كه خواب هستند، بر آنها نازل شود ايمن هستند(97) آيا اهل اين شهرها از اينكه عذاب ما در وقت چاشت كه سرگرم بازي هستند، بر آنها نازل شود ايمن هستند(98) آيا آنان از مكر الله ايمن هستند، در حالي كه از مكر الله جز مردم زيانكار ايمن نمي‌شوند(99) آيا براي آنان كه زمين را [بعد از هلاكت] مردمانش به ارث برده ‌اند واضح نشده است كه اگر بخواهيم آنها را [نيز] به سبب گناهان شان گرفتار مي‌سازيم، و بر دلهاي شان مهر مي‌نهيم، تا [سخن حق را] نشوند

[الأعراف:97:100]