فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ(83) فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ(84) فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ(85)

[غافر:83-85]

پس چون پيامبران شان با معجزه ها نزد شان آمدند، آنان به دانشي كه داشتند، دلخوش بودند، تا اينكه آنچه را كه به استهزاء مي‌گرفتند، آنان را فرا گرفت (83) و هنگامي كه [مشركان] عذاب ما را ديدند، گفتند: تنها به الله ايمان آورديم، و به آنچه كه شرك مي‌ورزيديم، كافر شديم (84) ولي اين ايمان شان، بعد از آنكه عذاب ما را ديدند، براي شان منفعتي نداشت، اين سنت الهي است كه در بين بندگانش جريان داشته است، و كافران در آنجا زيانكار شدند

 [غافر:83-85]