**62**. Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?”

**63**. “(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk, yoksa (buradalar da) gözlerimizden mi kaçtılar?”

**64**. Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.

**65**. (Ey Muhammed!) De ki: “Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.”

**66**. “O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”

**67**. De ki: “Bu Kur’an, büyük bir haberdir.”

**68**. “Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.”

**69**. “Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu.”

**70**. “Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.”

**71**. Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.”

**72**. “Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.”

**73**. Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler.

**74**. Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

**75**. Allah, “Ey İblis! Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?” dedi.

**76**. İblis, “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın” dedi.

**77**. Allah, şöyle dedi: “Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun.”

**78**. “Şüphesiz benim lânetim hesap, mükâfat ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.”

**79**. İblis, “Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi.

**80**, **81**. Allah, şöyle dedi: “Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin.”

**82**, **83**. İblis, “Senin şerefine ant olsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım” dedi.