پس وقتى هر دو تن دردادند [و همدیگر را بدرود گفتند] و [پسر] را به پیشانى بر خاک افکند، (103) او را ندا دادیم که اى ابراهیم! (104) رؤیا[ى خود] را حقیقت بخشیدى! ما نیکوکاران را چنین پاداش مى‌دهیم! (105) راستى که این همان آزمایش آشکار بود! (106) و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانیدیم. (107) و در [میان‌] آیندگان براى او [آوازه نیک‌] به جاى گذاشتیم. (108) درود بر ابراهیم! (109) نیکوکاران را چنین پاداش مى‌دهیم. (110) در حقیقت، او از بندگان با ایمان ما بود. (111) و او را به اسحاق که پیامبرى از [جمله‌] شایستگان است مژده دادیم. (112) و به او و به اسحاق برکت دادیم، و از نسل آن دو برخى نیکوکار و [برخى‌] آشکارا به خود ستمکار بودند. (113) و در حقیقت، بر موسى و هارون منت نهادیم. (114) و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ رهانیدیم. (115) و آنان را یارى دادیم تا ایشان غالب آمدند. (116) و آن دو را کتاب روشن دادیم. (117) و هر دو را به راه راست هدایت کردیم. (118) و براى آن دو در [میان‌] آیندگان [نام نیک‌] به جاى گذاشتیم. (119) درود بر موسى و هارون! (120) ما نیکوکاران را چنین پاداش مى‌دهیم، (121) زیرا آن دو از بندگان با ایمان ما بودند. (122) و به راستى الیاس از فرستادگان [ما] بود. (123) چون به قوم خود گفت: «آیا پروا نمى‌دارید؟ (124) آیا «بعل» را مى‌پرستید و بهترین آفرینندگان را وامى‌گذارید؟! (125) [یعنى:] خدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست؟! (126)