## 

به نام خداوند بخشنده مهربان

براى الفت‌دادن قریش، (1) الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان، [خدا پیلداران را نابود کرد.] (2) پس باید خداوندِ این خانه را بپرستند؛ (3) همان [خدایى‌] که در گرسنگى غذایشان داد، و از بیم [دشمن‌] آسوده‌خاطرشان کرد. (4)

به نام خداوند بخشنده مهربان

آیا کسى را که [روز] جزا را دروغ مى‌خواند، دیدى؟ (1) این همان کس است که یتیم را بسختى مى‌راند، (2) و به خوراک‌دادن بینوا ترغیب نمى‌کند. (3) پس واى بر نمازگزارانى (4) که از نمازشان غافلند، (5) آنان که ریا مى‌کنند، (6) و از [دادن‌] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه‌] خوددارى مى‌ورزند. (7)

به نام خداوند بخشنده مهربان

ما تو را [چشمه‌] کوثر دادیم، (1) پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى کن. (2) دشمنت خود بى‌تبار خواهد بود. (3)