و به یقین، ما در آسمان بُرجهایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران آراستیم. (16) و آن را از هر شیطان رانده‌شده‌اى حفظ کردیم. (17) مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابى روشن او را دنبال مى‌کند. (18) و زمین را گسترانیدیم و در آن کوههاى استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‌اى در آن رویانیدیم. (19) و براى شما و هر کس که شما روزى‌دهنده او نیستید، در آن وسایل زندگى قرار دادیم. (20) و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه‌هاى آن نزد ماست، و ما آن را جز به اندازه‌اى معین فرو نمى‌فرستیم. (21) و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان، آبى نازل کردیم، پس شما را بدان سیراب نمودیم، و شما خزانه‌دار آن نیستید. (22) و بى‌تردید، این ماییم که زنده مى‌کنیم و مى‌میرانیم، و ما وارث [همه‌] هستیم. (23) و به یقین، پیشینیان شما را شناخته‌ایم و آیندگان [شما را نیز] شناخته‌ایم. (24) و مسلماً پروردگار توست که آنان را محشور خواهد کرد، چرا که او حکیم داناست. (25) و در حقیقت، انسان را از گِلى خشک، از گِلى سیاه و بدبو، آفریدیم. (26) و پیش از آن، جن را از آتشى سوزان و بى‌دود خلق کردیم. (27) و [یاد کن‌] هنگامى را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گِلى خشک، از گِلى سیاه و بدبو، خواهم آفرید. (28) پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید. (29) پس فرشتگان همگى یکسره سجده کردند، (30) جز ابلیس که خوددارى کرد از اینکه با سجده‌کنندگان باشد. (31)