فَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٞ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئۡرٖ مُّعَطَّلَةٖ وَقَصۡرٖ مَّشِيد(45) أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوبٞ يَعۡقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانٞ يَسۡمَعُونَ بِهَاۖ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَلَٰكِن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ(46)

[الحج:45:46]

پس چه بسا شهر‌هايي را كه اهلش ستمكار بودند، به هلاكت رسانديم، و اينك آن شهر ها بر سقف خود فروريخته است، و چه بسيار چاه هاي [آبي] كه معطل گرديده، و قصر هاي افراشته شدة ‌كه بي صاحب و متروك مانده است(45) آيا آنها در زمين سير و سياحت نكردند، تا داراي دلهايي شوند كه با آن انديشه نمايند، يا [داراي] گوشهاي شوند كه با آن بشنوند، به يقين كه چشمهاي [ظاهري] نا بينا نمي‌شوند، بلكه اين دلهاي درون سينه‌ها است كه نا بينا مي‌شوند