Contents


# আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত 

প্রথম খ

আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (প্রথ্ম অণ)
সম্পাদনা পরিষদ
[ ইসলামী প্রকাশনা প্রকম্পের আওতায় প্রকাশিত ]
ইফা গবেষণা : ৫৫/৪
ইফা প্রকাশনা : ২০৩৫/৪
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২০৩
ISBN : 984-06-0639-5
প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০০
চতুর্থ প্রকাশ (উ)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১8২০
শাওয়াল 38 ৩8
মহাপরিচালক
সামীম মোহাষ্মদ আফজান
প্রকাশক

## আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রকब্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউল্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮
इুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হার্রন্নু র্রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউঙ্ডেশন প্রেস
আগারগাঁ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৪২৮.০০ (চারশত আটাশ) টাকা মাত্র।
AL-QURANER BISHAYBHITTIK AYAT (Subjectwise Verses of the Holy quran): Composed and edited by a group of Scholars andPublished by Abu Iena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

August 2013
E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.
Price : Tk 428.00 ; US Dollar : 18.00

## মহাপরিচালকের কথা

 কুরजান মজীদ ও সাইয়্যেদুन মুনসাनীন খাতামুন নাবিয়্যীন মহানবী হযরত মুহাশ্মদ (সা)। স্ষষ্ঠার নিদর্শন ও অই মহওম মাধ্যম না হলে সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানব জাতি নায়-অন্যা/়ের সুস্প্ট সীমারেখা, সত্য-মিথ্যার পৃথকীকর্রণের মানদঞ, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আত্তর্জাতিক এবং ইহকানীন ও পরকালীন কন্যাণের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা লাভ করতে পারতো না। আল্লাহ্
 নাযিল করেছেন।

পবিত্র কুরजনের অলৌৗকিকত, জীবন-বিধান হিসেবে এর বাণীর শ্রেষ্ঠেক্, মানবতা প্রতিষ্ঠায় এর ভূমিকা, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র জীবনে এর সাম্রিক প্রতিফলন দেখে উপলক্কি করা যায়। সনन्नাত্ নববীতে কুরজান শরীফ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সৃষ্টিজগতের কাছে উজ্জqলতম উদাহরণ পেশ করেছে। পবিত্র কুরজানের প্রতিটি শব্, এমনকি অক্ষরঙ্েো পর্যন্ত ভেমন সং্রক্ষিত丁েমনি এর জায়াতমালার ক্রমবিন্যাস, সूরার তারতীব সবই সংরক্ষিত। এখানে কোন আয়াত কিংবা সূরা অগপপাদ করার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরজান নিজস্ব ধারায় গ্থি্থিত আছে। গ্থিত

 একস্शুনে পেতে চাই। আলিম কিংবা হাহিজগণের পক্কে এ কাজটি দूद্রহ না হনেও সাধারণ পাठকের










সাयীম মোহাশ্মদ আফ্জাল মহাপরিচালক ইসলামিক ফাউল্েেশন

## প্রকাশকের কথা

بسم اللّه الرحمن الرحيم
























 সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হবেন।

গ্থञ্থখানার রচনা, যুদ্ণণ ও প্রকাশনার কাজ্জে অনেরে আयাদদর আাততরিক সহহ্যেগিত করেছেন।

 মহান আল্gাহ্ आমাদের সকলকে কবল করুন। आयীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকষ্প পরিচালক,
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউভ্ডেশন

## সম্পাদকীয়



 বিষয় বিন্যাস আলাদা। একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার কাজিক্তত বিষয় বের করা সহজ নয়। কারণ, একটি বিষয় নানা স্গুনে এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বিষয় এক স্গানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউત্েেশন বাং্লাদেশ আল-কুর্ানের বিষয়বস্তু সহজে চিহ্তিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন কর্যার জন্য "আল-কুর়ানের বিষয় ভিত্তিক আয়াত" প্রকল্প গ্রণ করে। প্রকল্পে কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্যে সশ্পাদনা পরিষদ গঠন করে। পরিষদ আল-কুরআানের বিষয়বস্যু বিভিন্ন অধ্যায়ে বিতক্ত করে, প্রতিটি অধ্যায় প্রর্যোজন অনুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যায় করেছেন। বিষয়ভিত্তিক আয়াতের তর্নজমা প্রদানের আাগ, প্রথমে সূরার নাম, সूরার নন্ধর তারপর আয়াত নধ্গর দেয়া হয়েছে। বেমন; সুরা বাকার্木া, ২ ঃ ১০; গ্রন্থের প্রব্র্ম আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম খে রয়েছে : ১. আাল্লাহু, ২. মালাইকা, ৩. কিতাবুল্লাহ, ৪. র্রাসূল, রিসালাত ও অरी, ৫. কিয়ামত ও আখিরাত এবং ৬. কাया ও কাদ্র। এখানেই প্রথম খত্রে সমাপ্তি।

मिতীয় খ थাকছে ইসলাম ও মুসলিম, ঈমান ও মু’মিन, কুফর ও কাফির, শিরক ও মুশরিক, निएাক ও মুনাফিক এবং आহকাম সস্থলিত সকল বিষয়াবলী এবং ঢৃতীয় থてে থাকছেসৃষ্, ইতিহাंস, आম্বিয়া आলাইহিমুস্ সালাম, जামসাল, আহাদ ও মীসাক, কসম এবং উলূমूল কুর্রান ইত্যাদি।






 एকরিয়া জ্ঞাপন করহছ।


## সম্পাদনা পরিষদ

5. এম. মুস্তাকিজুরু রহমান

মাওনানা এ. কে. এম. মাহবুবুল হক
মাওমানা মুহাষ্মদ ইমদাদুল হক
হাফ্যে মাওধানা মুখলিছ্রু রহমান
ড. আ. ফ. ম. আবু বকন্ন সিদ্দীক
অষ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর্র त्रহমান
মুষ্তী মাওলানা সুলতান মাহমুদ
মাওনানা মুহাম্মদ মুফাজ্ঞ্জ হোসাইন খান সদস্য-সচিব

## আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

প্রথম খ্গ

সূচিপত্র
প্রথম অধ্যায়

## আকাঈদ

প্রথম পরিচ্ছেদ
আল্লাহ্ তা‘আলা-১৩-৩৮
আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ১৩
তাওફীদ-ঢ়কত্বাদ ১৮
তানयীহ-শিরক থেকে পবিত্র ২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আল্লাহর্র সিফাত-শুণাবনী ৩৯-২৩৩
তাহমীদ ১৬৪
তাসবীহ् ১৬৫
তাযকীর ১৭২
আয়াতুল্লাহ্ ১৭৭
আলাউল্লাহ্ ১৯৫
আল্gাহ্র রহমত ও ফ্যল ২০৩
আল্লাহ্র কার্যাবলী ২১৬
তৃতীয় পরিচ্शেদ
মালাইকা-ফির্রিশতা ২৩৪-২৫৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কিতাবুল্লাহ্-আল্লাহর কিতাব ২৫৫-৩০১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
রাসূন, র্রিসালাত ও ওহী ৩০২-৩৪৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কিয়ামত ও আখিরাত ৩৪৮-8৮৮
কিয়ামত ৩৪৮
আখিরাত ৩৮৮
কবর ৩৯৭

> বারযাখ ৩৯৯
> ইল্লীन সিজ্জীन 800
> সিদ্রাতুন মুনতাহা ও বায়তুল মামূর 80১
> লাওহে মাহফূয 8০২
> বা'সবা'দাল মাওত ৪০২
> কিরামান কাতেবীন ৪০২
> হাশর 809
> মিযান $8 ১ ৬$
> আমলনামা 8১৭
> হিসাব ৪১৮
> জান্নাত ৪২২
> হ্র 8৫২
> গিলমান ও বিলদান 8৫৩
> জানজাবীল সালসাবীল $8 ৫ 8$
> যামহারীর 8 ৫৪
> তাসনীম $8 ৫ 8$
> শারাবান তাহ্রর $8 ৫ 8$
> মাকামে মাহযূদ 8৫৫
> শাফা ‘অত ৪৫৫
> কাউসার 8৫৯
> আল-আ‘রাফ 8৫৯
> জাহান্নাম ৪৬০
> সপ্তম পর্রিচ্ছেদ

কাযা ও কাদর 8৮৯-৫০০


।। দয়াময়, পরম দয়ালু আन্লা|হ़র নামে ॥
প্রথম অধ্যায়
আকাঈদ
প্রথম পরিচ্ছেদ
আল্লাহ তা‘আলা.

- आল্লাহ তা‘আলার পরিচয়

সূরা বাকারা, ২: ২৫৫
২৫৫. আল্মাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক, তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। যা কিছ্র আছে আসমানে আর যা কিছু यমীনে সবই ঢাঁর। সে কে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? তিননি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পেছনে। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুর্সী পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে আসমান ও यমীন। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনিই মহান, শ্রেষ্ঠ।

## সूরা নিসা, 8 :৮৭

৮৭. আল্লাহ্ তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ् নেই। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের একত্রিত করবেন-ই, এতত কোন সন্দেহ নেই। কথায় আল্লাহ্র চাইতে কে অধিক সত্যবাদী ?


সূরা রা‘দ, ১৩ : ২
২. আল্লাহ্ তিনি, যিনি উর্ধে স্থাপন করেছেন আকাশমগ্ডলী স্তষ্ভ ব্যতিরেকে যা তোমরা দেখছ! তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চन্দ্রকে, প্রত্যেকেই আবর্তন করে নির্দিষ্ট কান পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব কিছু, তিন্নি বিশাদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সজ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশিতি বিশ্বাস করতত পার।

সৃরা ইবৃরাহীম, $>8$ \& ৩২, ৩৩, ৩৪
৩২. আল্নাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং যিনি পানি বর্ষণ কর্রেন আসমান থেকে, ফলে তা দিয়ে তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজ্জিত করে দিয়েছেন নৌযানকে যাতে তাঁর আদেশে তা সমুদ্দে বিচরণ করে ; এবং তিনি কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য নদ-নদীকে।
৩৩. আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সৃর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম निয়মানুবর্তী এবং তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজ্রিত করেছেন রাত ও দিনকে।
৩8. আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা যা কিছু তাঁর কাছে চেয়েছ, তা থেকে। यদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। . মানুষ তো অতিমাত্রায় সীমালজ্জনকারী, অকৃতজ্ঞ।


㑑

 -rr



## 



সূর্রা তোহা, ২০ : b
৮. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

সুরা নুর, ২৪ ঃ ৩৫
৩৫. আল্মাহ্ আসমানসমূহ ও যমীনের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মাঝে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মাঝে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্লল নক্ষত্রের মত, তা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পৃত-পবিত্র যায়তুন গাছের তৈল় দিয়ে, যা প্রাচ্যেরও নয় পাচ্চাত্যেরও নয়, অগ্নি তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্মাহ্ যাকে চান তাঁর জ্যোতির দিকে তাকে পথ দেখান। আর আল্লাহৃ উপমা দেন মানুষের জন্য এবং আন্নাহ্ সর্ববিষয়ে সर्বজ্玉।

সূর্রা রূম, ৩০ : ১১, 8০, 8৮, ৫8,
১১. আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
80. আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের ম্ত্য দেবেন, তারপর তিনি তোমদের জীবিত করবেন। তোমাদের ৬পাস্যদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সবের কোন একটিও করতে পারে ? তারা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ অতি পবিত্র, অতি মহান।

O

$$
\begin{aligned}
& \text { b }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ○́ا }
\end{aligned}
$$

## 



8৮. আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্বিখ করেন; সুতরাং তুমি দেখতে পাও, তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়। এরপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাদের কাছে চান, তা পৌঁছে দেন, তখন তারা আনন্দিত হয়।
৫8. আল্মাহ্ তিনি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থায়, তারপর দুর্বলতার পরে তিনি শক্তি দান করেন, এরপর শক্তিদান করার পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা কিছু তিনি ইচ্ছা করেন, আর তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সৃরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১২৬
১২৬. আল্মাহ্, তিনি তোমাদের রব এবং তিনি রব তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুমদের।

সূরা যুমার্র, ৩৯ : ৬২, ৬৩
৬২. আল্মাহ্ সব কিছুর স্রষষ্ঠা এবং তিনি সব কিছ্র যিম্মাদার।
৬৩. আসমান ও যমীনের কুঞ্জি ঢাঁরই কাছে। যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাইত ক্ষত্গিস্ত।

সূরা মু'মিন, 80 ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭৯
৬). আল্মাহ্ তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরামের জন্য রাতকে এবং দিনকে করেছেন আলোকজ্জ্,ল। নিশয় আল্মাহ্ অতিশয় অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।










O

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { 于َoَaco }
\end{aligned}
$$

r-

-

 ○
৬২. ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছ্র স্রষ্টা; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত रয়ে চলেছ ?
৬৩. এরুপই তারা বিভ্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র নির্দশনাবনীকে অস্বীকার করে।
৬8. আল্লাহ् তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যমীন বাসোপযোগী করে এবং আসমানকে ছাদস্বর্দপ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, পরে সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি এবং তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন উত্তম বস্তু থেকে। ইনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। সুতরাং अতি মহান আল্লাহ্, প্রতিপালক সারা জাহানের।
৬৫. তিনি চিরজীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর প্রতি আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি রব সারা জাহানের।
৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর শ্র্রবিন্দু থেকে, তারপর আলাকা* থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিতুর্পে, তারপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মাঝে কেউ এর আগেই মারা যায় এবং যেন তোমরা নির্ধারিত কান পর্যন্ত প্পীছে যাও, যাতে ডোমরা অনুধাবন করতে পার।
৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি তার জন্য কেবল বলেন, 'হও', अমনি তা হয়ে যায়।




१৯. আল্লাহ তিনি, यিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তোমরা তার কতকের উপর আরোহন কর এবং কতক আহার কর।

সৃর্রা শৃরা, $8 ২: ১ ৭$
১৭. आল्মাহ् তিनि, यिनि সত্যসহ নাযিল করেছেন কিতাব ও তুলাদণ্ড। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সষ্ভবত কিয়ামত आসন্न ?

সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ১২
১২. আল্লাহ্ তিনি, यিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও। এদের মধ্যে নেমে আসে আল্মাহ্র নির্দেশ, যাতে তোমরা জানতে পার যে, নিষ্চ আল্নাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান; আর আল্লাহ্ অবশ্যই সব কিছুকে জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন।


## চাওহীদ-এক্বত্বাদ

সূর্রা বাকার্রা, ২ ঃ ১৬৩, ২৫৫
১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়াनু।
২৫৫. আল্লাহ्, তিনি ছাড়া অन্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরজ্জীব, তিনি आপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক। $\qquad$ (আরও দেখুন, সূরা ১৬: ২২ ও৫১)
সুব্রা আলে ইমর্নান, ৩ : ২, ৬, ১৮, ৬২
২. আল্মাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। চিনি চিরজ্জীব, आপন সত্তয় প্রতিষ্ঠিত, সর্বসত্তার ধারক।

$$
\begin{aligned}
& \text { ri- } \\
& 0 \\
& \text { ᄃ, } \\
& \text { ا }
\end{aligned}
$$

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। কোন ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
১৮. আল্মাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আর ফিরিশ্তারা এবং জ্ঞানীরাও ; তিনি ন্যায়-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইনাহ্ (মাবূদ ও উপাস্য) নেই, তিनি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৬২. ...... আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। নিশ্য আল্লাহ্, তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সूরা निসা, 8 : ৮৭, ১৭১
৮৭. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অবশ্যই তোমাদের এবব্র কর্সবেন কিয়ামতের দিন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্নাহ্র চাইতে अধিক সত্যবাদী কে?
293. $\qquad$ আল্লাহ্ তো এক ইলাহ্, তিনি সন্তানের জনক হওয়া থেকে পবিত্র। আসমান ও যমীনে या কিंছू আছে সব তাঁরই। যিম্মাদার হিসাবে আল্মাহ্ই यথেষ্ট।

## সূর্木া মায়িদা, ৫ : ৭৩

৭৩. তারা তো কুফরী করেছে যারা বলে, ‘আল্লাহ্ তো তিনের এক’ অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।....

সূর্রা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯, ১০২, ১০৬
১৯. ......... আপনি বলুন, ‘তিনি তো এক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শির্ক কর, তা থেকে आমি পবিত্র।
১০২. ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; তিনি

 0 O
ج
 ○

وُمَّامِنْ


 '





$$
\begin{aligned}
& \text { rrar }
\end{aligned}
$$ وَ


r-

সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনি সব কিছুর যিম্মাদার।
১০৬. আপনি তারই অনুসরণ করুন, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী আসে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, আর আপনি মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।
সৃরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৫৮
১৫৮. আপনি বলুন, তে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল, যাঁর আধিপত্য আসমান ও যমীনে ; তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন।

সৃরা তাওবা, ৯: ৩১, ১২৯
৩১. ....... আর তাদের একই ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তারা যে শির্ক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।
১২৯. আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি রব মহান আরশের।'

## সূরা হূদ, ১১: $\circ>8$

28. যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখ, ইহা আল্মাহ্র-ই ইল্ম হতে অবতীর্ণ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তবুও কি তোমরা মুসলিম হবে না ?

## সৃরা রা‘দ,১৩ ঃ ৩০

৩০. ........ আপনি বলুন, ‘তিনিই আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই,
$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

##  

 -

তাঁরই ঊপর আমি নির্ভন করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।
সূরা ইব্রাহীম, $38:$ ©
৫२. এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, আর এ দিয়ে যেন তাদের সতর্ক করা হয় ; আর याতে তারা জানতত পার यে, তিनि একমাত্র ইলাহ্ এবং যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ কর্রে।
সূরা নাহল, ১৬ : ২, ২২, ৫১
২. তিনি তাঁর বাদ্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্বীয় নির্দেশ সম্বলিত ওইীসহ ফिরিশত नাযিল করেন, এই বলে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।
২২. তোমাদের ইলাহ্, একই ইলাহ্। সুতরাং যারা আখিরাতে ঈমান রাথে না তাদের অন্তর সত্-অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।
৫১. আর আল্লাহ্ বলললেন, ‘তোমরা গ্রহণ করো না দূই ইলাহ্; তিনিই একমার্র ইলাহ্, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।

সূরা কাহুফ, ১৮: ১১০
১১০. বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওইী হয় ভে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুত্রাং যে তার রবের সাক্ষৎ কামনা করে, সে যেন নেককাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীীক না করে।

সৃরা তোহা, ২০:৮, ১৪, ৯৮
b. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্, নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ।

or or or





O
ح




.





58. निশ্চয় আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।
৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো আল্মাহ্, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি জ্ঞানে সব কিছ্র পরিব্যাপ্ত করর आছেন।

সৃর্রা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫, ১০৮
২৫. আর আমি আপনার আৰগ কোন রাসূল পাঠাইনি তাঁঁ প্রতি এ ওহী নাযিল না করর যে, 'আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।'
১ob. বলুন, 'আমার প্রতি তো ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। তবুও কি তোমরা মুসলিম रবে না ?

সৃর্রা হাষ্জ, ২২:৩৪
৩8. ........ তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ্, সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছছ আ丬্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দিন বিনীতগণকে।

সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ২৩, ৯১, ১১৬
২৩. আর আমি তো নূহকে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর কাওমমর কাছ্ এবং তিনি বলেছিলেন, হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্মাহ্র। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই, তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না ?
৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্বহণ করেননি এবং চাঁর সক্গে অন্য কোন ইলাহ্ নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে

##  


 -
 0 -



## 

## 



11
程


অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বনে, তা থেকে আল্লাহ্ অতি পবিত্র -
১১৬. আর আল্লাহ্ হলেন মহিমান্ৈিত, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি রব মহান আরশের।

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ২৬
২৬. আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ़ নেই, তিনি রব মহান আরশের।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭০, ৮৮-
৭०. আর তিনিই আল্মাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই ; আর হুকুম্মের অধিকার তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফिরিয়ে নেয়া হবে।
৮৮. তूমি ডেকো না আল্লাহ্র সগে অন্য কোন ইলাহ্কে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সব কিছ্ইই ধ্বংসশীল, কেবল তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুমের অধিকার তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।
সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩
৩. 下ে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুর্রহকে স্মরণ কর। তিনি ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিয়ক দান করে ? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?

সূরা সাফ্যাত, ৩৭ : 8, ৫
8. नিষ্চয় তোমাদের ইলাহ্ তো এক;
৫. তিनि আসমান ও य অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি প্রতিপালক উদয়স্ত্লসমূহের।

b-
人1هـ
 هِ O

## ب- ب-

 , 0 O




সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ৬৫
৬৫. বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ্ নেই আল্মাহ্ ছাড়া, তিনি এক, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী।
সূরা যুমার, ৩৯ : 8, ৬
8. यদি আল্মাহ্ চাইতেন যে, তিনি সন্তান গ্গহণ করবেন, ঢাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন। তিনি মহান পবিত্র! তিনি আল্লাহ্, এক, দোর্দণ প্রতাপশালী।
৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে, ঢারপর তিনি তা তথকে তার জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি দিয়েছছন ত্তেমাদের আট প্রকারের চুতষ্পদ প্রাণী। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতুগর্ডে পর্যায়ক্রূম ত্রিবিধ অন্ধকারের* মাঝে। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব, সর্বময় কর্ত্ত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিল্রান্ত হয়ে ফিরে চলেছ?
সূরা মু'মিন, 80 : ২, ৩, ৬২, ৬৫
২. এ কিতাব नাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্মাহ्, কাছ থেকে।
৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, মহাশক্তিশালী। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ঢাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।
৬২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্তষ্টা। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত रয়ে চলেছ ?
৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র জন্য। সৃরা হা-মীম, আস্সাজ্দা, 8১ : ৬
৬. বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্। সুতরাং তোমরা দৃঢ়ভাবে তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ফ্মা প্রার্থনা কর।

সূরা দুখান, 88 : b
৮. তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন ; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পৃর্ববর্তী পিত্পুরুু্দেরও প্রতিপালক।

সূরা মুহাম্মদ, 8৭ : ১৯
১৯. অতএব জেনে রাখুন, আল্মাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং কমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মু'মিন নর ও নারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আর আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

সূরা হাশ্র, ৫৯ ঃ ২২, ২৩
২२. তিনি আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।
২৩. তিনিই আল্মাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি, নিরাপ্ত্তদাতা, রহ্ষক, পরাক্রমশানী, দোর্দণ প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত; তারা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।






$$
\begin{aligned}
& \text { •人 }
\end{aligned}
$$










সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৩
১৩. আল্লাহু, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব মু’মিনরা যেন আল্লাহৃরই উপর ভরসা করে।

সৃরা মুয্যাম্মিল; ৭৩ : ৯
৯. তিনি পূর্ব ও পশিচেমের প্রভু, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর যিমাদাররূপে।

#  <br>  




## তানयীহ-শিরক থেকে পবিত্র

সূরা বাকারা, ২ : ১১৬
১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান। বরং আসমান ও यমীনে या কিছ্ৰ আছে, তা তাঁরই। সব কিছू তাঁরই একান্ত অনুগত।

## সূরা আলে ইমর্রান, ৩ : ৬৪

৬8. বলুন, হে কিতাবীগণ! তোমরা এসো সে কথায় যা অভিন্ন আমাদের ও তোমাদের মাঝে যে, যেন আমরা ইবাদত না করি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবং শরীক না করি ঢাঁর সংগে কোন কিছু, আর আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্মাহ্ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করে। তবে, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলুন : তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম।

সূর্রা निসা, 8 : ৩৬, $8 ৮$, ১১৬
৩৬. আর তোমরা ইবাদত কর আল্মাহ্র এবং শরীক করো না তাঁর সক্গে কোন কিছ্র








8৮. निশয়ই আল্লাহ् ক্যা করেন না তাঁর সক্গে শরীক করাকে। আর তিনি ক্ষমা করেন তা ছাড়া অন্য পাপ, যাকে ইচ্ছা 'করেন। যে কেউ আল্মাহ্র সন্গে শরীক করে, সে তো মহাপাপ করে।
১১৬. निশয়ই আল্লাহ্ কমা করেন না তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে। আর তিনি ক্ষমা করেন তা ছাড়া অন্য পাপ, যাকে ইচ্ছা করেন। যে কেউ আল্মাহ্র সজ্গে শরীক করে, সে তো পথভ্রষ্ট হয়েছে চরমভাবে।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১৭, ৭२, ৭৩
১৭. नিশ্চয় তারা কুফরী করেছে যারা বলে, 'মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ই আল্মাহ্'। বলুন, यদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, তিনি ধ্নংস করবেন মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্, তার মাতা এবং যারা পৃথিবীতে আছে সবাইকে, তবে কে আছে, যে তাদেরকে আল্মাহ্ থেকে এতট্রু রক্ষা করতে পারে ?.......
৭२. অবশ্যই কুফরী করেছে, যারা বলে; মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্ই আল্মাহৃ; অথচ মাসীহ্ বলেছেন : হে বনী ইসরাঈল! তোমরা ইবাদ্তত কর আল্লাহ্র, যিনি রব আমার এবং রব তোমদের। নিশয় কেট আল্মাহ্র শরীক করলে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার ঠিকানা হবে দোযখ। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।
৭৩. निশয় তারা কুফরী করেছে, यারা বলে : ‘আল্লাহ্ তো তিনের-তৃতীয়। অথচ কোন ইলাহ্ নেই এক ইলাহ্ ছাড়া '......


সূরা আन‘আম, ৬ : १৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১০১, ১৫১, ১৬২, ১৬৩
৭৬. তারপর রাত্রি যখন তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেললো, তখন তিনি* একটি নক্ষত্র দেখলেন, তিনি বললেন : এটাই আমার রব। পরে যখন সে নক্ষত্র ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন : যা ডুবে যায় আমি তা ভালবাসি না।
৭৭. ऊারপর যখন তিনি দেখলেন চাঁদকে সমুজ্জ্বলরূপে উদীয়মান, তখন তিনি বললেন ঃ এটিই আমার রব। পরে যখন তা ডূবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ যদি আমাকে আমার রব সৎপথ না দেখান, তবে আমি অবশ্যই হয়ে পড়বো ঔুমরাহদের শামিল।
৭৮. তারপর যখন তিনি সূর্यকে দেখলেন দীপ্তিমানরূপপ উদীয়মান, তখন তিনি বললেন : এটিই আমার রব, এটিই সর্ববৃহ্ৎ। তারপর যখন এটিও ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন : হে আমার কাওম! তোমরা যে শির্ক কর, নিশয় আমি তা থেকে মুক্ত।
৭৯. অবশ্যই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি সৃষ্টি করেছেন आসমান ও যমীন, আর আমি নই মুশরিকদের শামিল।
১০১. তিনি আসমান ও যমীনের আদি-স্রষ্টা। কিরূপে जাঁর সন্তান হবে ? অথচ তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, আর তিনি তো সৃষ্টি করেছেন সব কিছ্র এবং তিনি সর্ববিষয় সম্যক অবহিত।
১৫১. বনুন, এস, তোমাদের পড়ে শোনাই তা যা তোমাদের রব তোমাদের জন্য হারাম করেছেন : তোমরা তাঁর কোন

 تَّ

准

 O


 .1.1.1 ا ○
 |r

শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্যবহার করবে এবং দার্দ্রি ভয়ে হত্য করবে না তোমাদের সন্তানদের; আমিই রিযিক দিয়ে থাকি তোমদের এবং তদেরও. $\qquad$
১৬২. বলুন ঃ নিশ্য় আমার সানাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ রাব্সুল আनামীন আল্লাহ্রই জন্য।
১৬৩. তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এরই জন্য আদিষ্ঠ হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসনিম।

সূরা আ‘‘্রাক, ৭ : ১৯০, ১৯১, ১৯২
১৯০. অতঃপর তিনি যথন তাদের এক পূর্ণাছ্গ সন্তান দান করেন তথন তারা তাদের যা দেয়া হয় সে সষ্থক্ধে আল্লাহ্র শরীক করে। কিন্ত্ তার্রা বে শির্ক্ করে তা থেকে আল্লাহ্ মহান পবিত্র।
১৯১. তারা কি এমন কিছूকে শরীক কর্রে যা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না ? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট,
১৯২. তারা তাদের সাহায্য করতে পারে না এবং পারে না নিজেদেরও সাহাय্য করতে।

সূরা তাওবা, ৯ : ৩০, ৩১
৩০. আর ইয়াহৃদীরা বলে, উয়ায়র আল্লাহ্র পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র। এ হল তাদের মুথ্র কথা। তাদের পূর্বে যারা কুফরী করেহিন এরা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্木ংস করুন; এরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলছে?
৩১. তারা আল্মাহ ছাড়া তাদের পতিতদের এবং সন্যাসীদের নিজেদের প্রভুকূপে


وr



19. ج جَعَلَ



 Oوَّ







গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্রেও। অথচ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল কেবলমাত্র এক ইলাহ্-র ইবাদত করার জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। যা তারা শরীক করে তা থেকে তিনি মহান, পবিত্র।

সূরা ইউনুস, ১০ : ১৮, ৬৮
১৮. আর তারা ইবাদত করে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছ্র যা তাদের ক্ষতিও করে না উপকারও করে না এবং তারা বলে এরা আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আসমান ও যমীনের এমন কিছ্র খবর আল্লাহ্কে দিবে যা তিনি জানেন না ? তিনি মহান পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।
৬৮. তারা বলে আল্মাহ্ সন্তান গ্গহণ করেছেন। তিনি মহান, পবিত্র! তিনি অমুখাপেক্ষী! आসমান ও যমীনে যা কিছ্র আছে তা তাঁরই।........

সূরা রা‘দ, ১৩:১8
28. সত্যের আহ্নান তাঁরই। আর যারা ডাকে তাঁকে ছাড়া অন্যকে, তারা কোনই সাড়া দেয় না তাদের ডাকে, তবে তা ঐ ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছবে এ আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে, কিন্ত্র তা তার মুখে প্দেছার নয়। আর কাফিরদের আহ্নান তো নিক্।

## সৃর্木া নাহ্ল, ১৬ : ৫৭

৫৭. আর তারা আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান; তিনি পবিত্র মহান। আর তাদের জন্য রয়েছে তা, যা তারা আকাষ্ষ্মা করে।

##   <br> 

$$
\begin{aligned}
& \text { و'لَّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وَمَا فِي الْاَّرُضِضْ . . . . . . . }
\end{aligned}
$$









সूंब্रा বनী ইস্রাঈল, ১৭: ২২, 8০, 8২, 8৩, ৫৬, ১১১
২२. তোমরা স্থির করোনা আল্মাহ্র সংগে অন্য কোন ইলাহ্ ; এর্দপ করলে निन्দিত $⿴$ সহায়হীন হয়ে পড়বে।
80. তোমাদের্র ব্ কি তোমাদের নির্বাচিত ক্কর্রেছেন পুক্র সন্তানেত্র জন্য এবং নিজে ফিব্রিশ্তাদ্র্র গ্রহণ করেছেন কন্যার্রপপ ? অবশ্যই তোমরা তো ভয়ক্কর কथা বলছো!
8२. বলুন : তাদের কথা মত যদি তাঁর সঙ্গে আরো ইলাহ্ থাকতো, তবে তারা আরশের অধিপতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পথ খুঁজত।
8৩. তিনি পবিত্র, মহান, তারা যা বলে তিনি - তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধে।
৫৬. বলুন, তোমরা আল্মাহ্ ছাড়া যাদের ইলাহ্ মনে কর তাদের ডাক, ডাকলে দেখবে, তাদের কোন শক্তি নেই তোমাদের্র দুঃ্খ-দৈন্য দূর্র করার, আর না তা পরিবর্তন করার।
১১১. আর বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্মাহুর, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর কোন শরীক নেই সর্বময় কর্তৃত্ৰে এবং তাঁর কোন সহায়কের প্রয়োজন নেই দুর্বলতার কারণে। সুতরাং তাঁরই মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

সূরা কাহফ, ১৮ : 8, ৫, ১১০
8. আর তিনি নাযিল করেছেন এ কিতাব সতর্ক করার জন্য তাদের, যারা বলে, আল্মাহ্ সন্তান গহণ করেছেন;
৫. এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, আর না ছিল তাদের পিতৃপুরুষদেরও; তাদের মুখ থেকে যে কথা বের হয়,
-rr



徨


 O

 O






তা কত সাংঘাতিক! তারা তো বলে কেবল মিথ্যাই।
১১০. বলুন, আমি তো ত্বু তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়, তোমাদের ইলাহ্ ওধু এক ইলাহ্ ; অতএব যে তার রবের সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন্ট নেক কাজ করে এবং সে যেন তার রবের ইবাদতে কাউক্রে শরীক না করে ।
সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৫, b৮, b৯, ৯০, ৯১, ৯২
৩৫. আল্লাহ্র জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র, মহান। যখন তিনি কোন কিছ্র করা স্থির করেন, তখন তিনি তারা জন্য খ্ু বলেন ঃ হও, ফলে তা হয়ে যায়।
৮৮. তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্八হণ করেছেন।
৮৯. তোমরা তো এক অদ্রুত বিষয় উদ্টাবন করেছ;
৯০. এতে যেন আসমান বিদীর হত়ে যাবে, যমীন থज্ড-বিখণ হয়ে পড়বে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে;
৯১. কেননা, তারা দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি সন্তানের সম্পর্ক আরোপ করে।
৯২. অথচ দয়ময় আল্লাহ্র জন্য সন্তান গ্বহণ করা শোভন নয়!

সূরা আস্ষিয়া, ২১: ২২, ২৬
२2. যদি आসমান ও যমীनে আল্লাহ্ ছাড়া আরো ইলাহ্ থাকত, তবে উভয়ই ধ্পংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!


ها سُبْحْ



O ا .
 O, 011

## Oا 0

rr

২৬. আর তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্গহণ করেছেন, তিনি পবিত্র, মহান! বরং যাদের তারা আল্লাহ্র সন্তান বলে, তারা তো তাঁর সন্মানিত বান্দা।

সৃরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৬২
৬২. ইহা এ কারণে যে, নিশ্চয় আল্মাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তাতো অসত্য এবং আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, মহিমান্বিত।

সৃরা মু'मिনূন, ২৩ ঃ ৯১, ৯২, ১১৬, ১১৭
৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং নেই তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইনাহ্ ; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হতয়ে যেত এবং পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!
৯২. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আর তারা যে শির্ক করে, তা থেকে তিনি অनেক ঊর্ধে।
১১৬. আর আল্মাহ্ অতি মর্যাদাবান, প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।
১১৭. আর যে কেউ আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্কে ডাকে যে বিষয় তার কাছে নেই কোন সনদ, তার হিসাব তো রঢয়ছছ তার রবের কাছছ। নিশ্চয় কাফিররা কখনও সফলকাম रবে না।

সৃরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২, ৩
২. जিনিই আসমান ও যমীনের সর্বময় কর্তৃত্রের অধিকারী ; তিনি কোন সন্তান গ্থহণ করেননি এবং কর্তৃত্বে তাঁর কোন

##  

 11
览 ,



 0埕



 ,

শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তা নির্ধারণ করেছেন পরিমিতভাবে।
৩. আর তারা তাঁর পরিবর্তে গ্রহণ করেছে অন্য ইলাহ্, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। আর তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের অপকার বা উপকার করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও উথ্থানের উপর।

সূরা ‘‘আরা, ২৬ : ২১৩
২১৩. অতএব তুমি ডেকো না আল্লাহ্র সজ্গে অन্য কোন ইলাহ, ডাকলে তুমি হয়ে পড়বে শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল।

সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ৬৩
৬O.
......... আল্লাহ্র সজ্গ অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? তারা যে শির্ক করে, আল্লাহ্ তা থেকে অনেক ঊর্ধে।

সূরা কাসাস, ২৮: ৬৮, ৮৮
৬৮. আর আপনার রব সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং পসন্দ করেন। তাদের নেই কোন ইখ্তিয়ার এতে। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক ঊর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে।
b৮. আর তুমি ডেকো না আল্লাহ্র সক্গে অन্য কোন ইলাহ, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সব কিছূই ধ্বংসশীল, তাঁর সত্তা ছাড়া। হুকুম তো তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সূরা রূম, ৩০: 8०
80. আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিয্ক দিয়েছেন,


信 Oمَ الُْحَنَّبِبْنَ



.

এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন এবং পরে আবার তোমাদের জীবিত করবেন। তোমর্া যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন কিছু করতে পারে ? আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক ঊর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫8, ১৫৫
১৫১. জেনে রাখ, তারা তো কেবন মনগড়া কथা বলে,
১৫২. আল্মাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা তো অবশ্যই মিথ্যবাদী।
১৫৩. তিনি কি বেছে নিয়েছেন কন্যা সন্তান, পুত্র সন্তানের স্থলে ?
১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, কেমন ফয়সালা তোমরা করছ ?
১৫৫. তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে নा ?

সূরা যুমার, ৩৯ : 8
8. यদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইত্তে, তবে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি পবিত্র, মহান! তিনি আল্মাহ্, এক, দোর্দษ প্রতাপশালী।

সৃরা যুখ্ব্থক, ৪৩ ঃ ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, b-১, b-
১৫. আর তারা তাঁর জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো অবশ্যই স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।
১৬. তিনি কি নিজের জন্য স্বীয় সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং
-
 O or O 0 O- 108




তোমাদের বেছে নিয়েছেন পুত্র সন্তানের জন্য ?
১৭. আর দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি তারা যা আরোপ করে, তার সুসংবাদ তাদের কাউকে দেওয়া হলে, তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুর্বিসহ যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।
১৮. তবে কি তিনি গ্গহণ করলেন এমন সন্তান, যে লালিত-পালিত एয় অন্লংকার-মগ্ডিত হয়ে এবং যে স্পষ্ট বক্তব্যে সৃমর্থ নয় তর্ক-বিতর্কে।
১৯. আর তারা নারী গন্য করেছে ফিরিশ্তাদের, যারা দয়াময় আল্মাহ্র বান্দা, তারা কি প্রত্যক্ষ করেছিল অদের সৃষ্টি ? তাদের বক্তব্য অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।
৮১. বলুন, যদি দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকত, তবে আমি হতাম তাঁর উপাসকদের মধ্যে প্রথম।
৮২. তারা যা বলে, তা থেকে পবিত্র, মহান আসমান ও যমীনের রব এবং আরশের অধিপতি।

সূরা আহ্কাফ, 8৬:8
8. বলুন, তোমরা কী ভেবে দেখেছ তাদের কথা, যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ্র পরিবর্ডে ? আমাকে দেখাও, পৃথিবীতে তারা কী সৃষ্টি করেছে অথবা তাদের আছে কি কোন অংশীদারিত্ আসমানে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমার কাছে উর্পস্থিত কর এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান ।

সূর্木া তূর, ৫২:৩৯, ৪৩
৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য ?

## 



○


 1-1-
 rer




 -

8৩. না কি আল্মাহ্ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন ইলাহ্ আছে ? তারা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।

সূরা নাজ্ম, ৫৩ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩
১৯. তোমরা কী ভেবে দেখেছ লাত ও উয্যা সম্বন্ধে,
২০. এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?
২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য ?
২২. এর্রপ বঞ্টন তো অত্যন্ত অসঙ্গ।
২৩. এগুলো তো কতক নাম ছাড়া আর কিছু নয়, যা তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ ; যার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুসরণ করে অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তির, অথচ তাদের কাছে তো তাদের রবের হিদায়েত এসেছে।

## সূরা হাশ্র, ৫৯ : ২৩

২৩. তিনি আল্মাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল তিনি মহা-মহিম ; তারা যে শির্ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান!

## সূরা জিন্, ৭২ ঃ ৩, ২০

৩. আর নিশয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ ; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পহ্ীী এবং না কোন সন্তান।
২০. বলুন, আমি তো কেবল ডাকি আমার রবকেই এবং তাঁর সংগে শরীক করি না কাউকে।


 O O Oیَ




$\tau$


$$
\begin{aligned}
& \text {-r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

সূরা ইখ্লাস, : ১১২ : ১, ২, ৩, ৪
১. বলুন, তিনিই আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়,
২. আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষ ;
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি;
8. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।


o

- ه-


## দ্বিতীয় পর্রিচ্ছেদ

## আল্লাহর সিফাত-শুণাবনী

# د. राप्रूल आनामीन 

সূরা ফাতিহা, ১ : ১
১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি রব সারা জাহানের।

সৃর্রা বাকারা, ২ : ১৩১
১৩১. স্মরণ করুন, তাঁর রব বলেছিলেন ইব্রাহীমকে, ইসলাম কবুন কর। সে বলেছিল, আমি ইসলাম কবুল করলাম রাব্বুল আলামীনের জন্য।
সূরা মায়িদা, ৫ : ২৮
২৮. যদিও তুমি তোমার হাত তুলো আমাকে হত্যা করার জন্য, তবুও আমি আমার হাত তুলবো না তোমকে হত্যা করার জন্য। আমি তো ভয় করি, সারা জাহানের রব-প্রতিপালক আল্লাহ্কে।

সূরা আন‘আম ৬ : 8৫, ৭১
8৫. তারপর মূলোচ্ছেদ করা হলো সে লোকদের, যারা যুনুম করেছিল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি রব সারা জাহানের।
१د.
......... আপনি বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ্র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত ; আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি রাব্বুল আলামীনজগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হতে।
সूরা আ'ब্রাফ, ৭ : ৫৪, ৬১, ৬৭, ১০৪, ১২১
৫8. निশয় তোমাদের রব আল্মাহ্, यিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে।

-     - 




তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি ঢেকে দেন রাত দিয়ে দিনকে, রাত অনুসরণ করে দিনকে দ্রুত। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, এরা তাঁরই হৃকুমের অধীন ; জেনে রাখ, সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই। মহিমময় আল্লাহ্ সারা জাহানের রব।
৬১. সে (নূহ (আ)) বনেছিল : হে আমার কাওম! আমাতে কোন গুমরাহী নেই, বরং আমি তো একজন রাসূল রাব্যূল আলামীনের তরফ থেকে।
৬৭. সে (নূহ (আ)) বলেছিল, হে আমার কাওম! আমাতে কোন বোকামী নেই বরং আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তর্ফ থেকে।
১08. আর মূসা বলেছিল, হে ফির‘আউন! আমি তো একজন রাসূল রাব্বুল আলামীনের তর্ থেকে।
১২১. তারা (ফির‘আউনের যাদুকররা) বলেছিন, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি।

## সূরা ইউনুস, ১০ : ১০, ৩৭

১০. সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, পবিত্র মহান তুমি, হে আল্মাহ্! আর তাদদর অভিবাদন হবে সেখানে সালাম; তাদের শেষ ধ্বনি হবে : "আল-হামদু লিল্মাহে রাব্বিল আলামীন’-সকন প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালকের জন্য।
৩৭. এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তা মনগড়া রচনা করতে পারে, পক্ষান্তরে এ কুরআন এর পূর্ববর্তী যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থক এবং ইহা সেই কিতাবের বিশদ ব্যাখ্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই, ইহা রাব্বুল










## ○

## 








আলামীনের তরফ থেকে।
সূরা ®'আরা, ২৬ ঃ ১৬, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, 8৭, 8৮, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০, ১৯২
১৬. (আল্লাহ বললেন) সুতরাং তোমরা উভয় ফির 'আউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা তো রাব্মুল আলামীনের রাসূল।
২৩. ফির আউন বললো, রাব্বুল আলামীন আবার कী ?
२8. মৃসা বললো, তিনি প্রতিপালক আসমান ও यমীন ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর। यদি তোমরা হও নিশিত বিশ্ধাসী।
২৫. ফির আউন ঢার পারিষদবর্গকে বললো ঃ তোমরা তুতেছ তো ?
২৬. মূ সা বললো, তিনি প্রতিপালক তোমাদের অবং প্রতিপালক তোমাদের পূর্ববতী বাপদাদাদেরও।
২৭. ফির‘আউন বললো ঃ নিচয় তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, সে তো অবশ্যই পাগল।
২৮. মূসা বললো ঃ তিনি রব-প্রতিপালক পূর্ব ও পণ্চিমের এবং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সব কিছ্র যদি তোমরা বুঝতে।
89. ফির‘আউনের যাদুকররা বললো : আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি;
8৮. यিনি রব মূসা ও হার্নের।
११. (ইব্রাহীম বললো, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের পূজা করে) তারা সকলেই আমার শক্রু, রাব্সুল আলামীন ছাড়া;




位

 ○



 O 0 OV


१৮. यिनि आমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই আমাকে হিদায়েত দান করেন,
৭৯. আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান,
৮০. আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, एখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন ।
৮১. আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন,
৮২. আর আশা করি তিনিই মার্জনা করবেন আমার অপরাধ বিচারের দিনে।
১০৯. (নূহ্ বললো,) আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, আমার প্রতিদান তো ত্ু রাব্বুল আলামীনের কাছে।
১২৭. (হ্দ বললো), আর আমি চাই না তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান, আমার প্রত্রিদান তো খ্বু রাব্বুল আলামীনের কাছে।
১8৫. (সালিহ্ বললো) আর আমি চাই না এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো ত্ু রাব্বুল আলামীনের কাছে।
১৬8. (লৃত বললো), আর আমি চাই না এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান । আমার প্রতিদান তো রাব্পুল আলামীনের কাছে।
১৮০. ("আইব বললে) আর আমি চাই না এর বিनিময় তোমাদের কাছে, আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীনের কাছে।
১৯২. আর এ কুরআন তো অবতীর্ণ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক।

0 O O. O
毝






.



সূর্রা নাম্ল, ২৭:৮, 88
b. আর যখন মূসা সে আগুনের কাছে এলো, তখন ঘোষিত হলো, ধন্য তারা, যারা আছে এ আলোর মাঝে এবং যারা আছে এর চারপাশে। আর পবিত্র মহান আল্নাহ্ রাব্বুল আলামীন।
88. ....... সে নারী (বিল্কীস) বললো, হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজ্রের প্রতি, আর আমি ইসলাম কবুল করলাম সুলায়মানের সাথ্থ আল্মাহ্ রাব্সুল আলামীনের উদ্গেণ্যে।

সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৩০
৩০. যখন মূসা এলো আগুনের কাছে, তখন তাকে ঢুয়া উপত্যকার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বরকতময় ভূমির এক গাছের দিক থেকে ডেকে বলা হলো, হে মূসা! আমি-ই আল্লাহ, রাব্বুল আলামীনজগতসমূহের প্রতিপালক।

সূব্রা সাজ্রদা, ৩২:১, ২
১. आলিফ-লাম-মীম,
২. এ কিতাব (আল-কুরআন) রাব্মুল আলামীনের তরফ থেকে অবতীণ্ণ, এতে নেই কোন সন্দেহ।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৮০, ১৮১, ১৮২
১৮০. পবিত্র, মহান আপনার রব, তারা যা বলে তা থেকে, যিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী।
১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি;
১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি রব সারা জাহানের।

$$
\begin{aligned}
& \text { وَسْبُّحَنَ النَهِ رَبِّ }
\end{aligned}
$$


. مِنْ






OO


সুর্রা যুমার, ৩৯ : ৭৫
१৫. আর আপনি দেখবেন, ফিরিশ্তারা আরশের চারদিক ঘিরে ঢাঁদের রবের সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ করছে। আর তদের (বান্দাদের) মাঝে ফয়সালা করা হবে ন্যায়ের সাথে; আর বলা হবে, সমন্ত প্রশংসা আল্লাহৃর জন্য, যিনি রব সারা জাহানের।
मूরা মू’मिन, 80 : ৬৪, ৬৫, ৬৬
৬8. আল্লাহ্ তিনি, যিনি পৃথिবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসোপযোগী এবং আসমানকে করেছেন ছাদ-স্বক্রপ; আর তিনি তোমাদের আকৃতি প্রদান করেজছন, আর সুন্দর আকৃতিতে তোমাদের গঠন করেছেন এবং তিনি তোমাদের উত্তম রিয়ক দান করেছেন। ইনিই আল্লাহ্, ঢোমাদের রব। আর কত মহান আল্মাহ্ রাব্রুল আলামীন।
৬৫. তিनि চিরজ্জীব, নেই কোন ইলাহ তিनি ছাড়া। অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য।
৬৬. আপনি বলুন, আমাকে তো নিমেষ করা হয়েছে ইবাদত করতে তাদের, যাদের তোমরা ডাক আল্মাহ্কে ছেড়ে, যথন এসেছে আমার কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আমার রবের তরফ থেকে, অর আমি আদিষ্ট হয়েছি ইসলাম গ্ৰহণ করতে রাব্বুল আলামীনের জন্য।
সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা, 8১ ঃ৯
৯. আপনি বলুন, তোমরা কি কুফ্রী করছো তাঁর সাথে, যিনি সৃষ্টি করেছেন যমীনকে দুই দিনে এবং তোমরা দাঁড় করাচ্ছ তাঁর সাথে অংশীদার ? তিনিই তো


প্রতিপালক সারা জাহানের।
সূরা যুখ্রু্ফ, $8 ৩$ : 8৬
8৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে, আমার নিদর্শন দিয়ে, ফির আউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে এবং সে বলেছিল, অবশ্যই আমি একজন রাসূল, রাব্বুল আলামীনের।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ ঃ ৩৬
৩৬. আর সমস্তু প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি রব আসমানের এবং রব যমীনের, যিনি রব সারা জাহানের।

সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০
१৭. निषয় ইহা তো মহা সন্মনিত কুরআন,
৭৮. ইহা রয়েছে সুরক্ষিত ফলক লাওহেমাহফূব্যে,
৭৯. কেউ স্পর্শ করে না তা পূত-পবিত্ররা ব্যতিরেকে।
৮০. ইহা অবতীর্ণ, রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

সূরা হাশ্র, ৫৯ ঃ১৬
১৬. মুনাফিকরা শয়তানের মত, যখন সে মানুষকে বলে কুফ্রী কর। তারপর মানুষ যখন কুফ্রী করে, তখন সে বলে, আমার তো তোমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো ভয় করি আল্মাহ্ রাব্বুল আলামীনকে।

সূরা তাক্বীর, ৮১ ः ২৯
২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, यদি না আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা করেন।
সূরা মুতাফ্ফিফ্ফীন, b৩ : $8, ৫$, ৬







O .




رَبُّالْعَلِيْنِ
8. তারা কি চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করে উঠানো হবে,
৫. মহাদিবসে ?
৬. যে দিন দাঁড়াবে সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে।
-6 0


## ২. আর-রাহ্মান—পরম দয়াময়

সূরা ফাতিহা, ১ : ২
২. यিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা বাকারা, ২: ১৬৩
১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৩০
৩০. এভাবেই আমি পাঠিয়েছি আপনাকে এক জাতির কাছে, গত হয়েছে যার আগে অনেক জাতি, তাদের কাছে তিলাওয়াত করার জন্য, या আমি আপনার কাছে ওহী করেছি তা। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করে পরম দয়াময়কে। আপনি বলুন, তিনিই আমার রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ ঃ ১১০
১১০. আপনি বলুন ঃ তোমরা 'আল্লাহ্’' নামে ডাক, অথবা রাহমান নামে ডাক, যে নামেই ডাক, তাঁর তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম..........।

সूরা মারইয়াম, ১৯ : ১৮,২৬, 88, 8৫, ৫৮,৬১, ৬৯, ৭৫, ৭৭,৭৮, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩,

كr.


رُمُمُ
10
عَلَيْهِ توَكَّكَتُ وَالِّبِهِ مَتَبِ
.1.1.


$$
\begin{aligned}
& \text { ع㐍 } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$

৯৪, ৯৫. ৯৬
১৮. সে স্ত্রীলোক (মারইয়াম) বললো, আমি তো আশ্রয় নিচ্ছি পরম দয়াময় আল্লাহ্র তোমার থেকে; যদি তুমি মুত্তাকী হও।
২৬. আর খাও, পান কর এবং চক্ষু জুড়াও। তবে যদি মানুষের মধ্য থেকে কাউকে দেখ, তখন বলো, আমি তো মানত করেছি পরম দয়াময় আল্নাহ্র নামে রোযা। অতএব আমি আজ কিছুতেই কথা বলবো না কোন মানুষের সাথে।
88. (ইব্রাহীম বললেন) হে আমার পিতা! আপনি ইবাদত করবেন না শয়তানের। শয়তান তো রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্র অবাধ্য।
8৫. হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করছি যে, আপনাকে স্পর্শ করবে আযাব পরম দয়াময় আল্লাহ্র তরফ থেকে, ফলে আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু।
৫৮. এরাই তারা, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুপ্রহ করেছেন নবীদের মাঝে, আদমের সন্তানদের থেকে যাদের আমি নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম নৃহের সাথে এবং ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের সন্তানদের থেকে, আর যাদের আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখনই তিলাওয়াত করা হতো তাদের কাছ্ রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্র আয়াত, তখনই তারা সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ত্তো কাঁদতে কौঁদতে।
৬১. তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে আদন-এ যার ওয়াদা দিয়েছেন রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহৃ তাঁর বান্দা儿দর অদৃশ্যভাবে। निশচয় তাঁর ওয়াদা




 0 Oَكَّ



## 


人oَ ono


অবশ্যম্ভাবী।
৬৯. তারপর আমি অবশ্যই টেনে বের করবো প্রত্যেক দল থেকে তাকে, যে রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য।
१८. আপনি বলুন, যে রয়েছে গুম্রাহীতে, তাকে রাহমান দয়াময় আল্লাহ্ অবশ্যই ঢিল দেবেন, যে পর্যন্ত না তারা প্রত্যক্ষ করবে, যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তা; তা আयাব হোক অথবা কিয়ামত হোক। তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে দলবলে দুর্বল।
৭৭. आপনি কি লক্ষ্য করেছেন সে ব্যক্তির প্রতি, যে প্রত্যাখ্যান করেছে আমার আয়াত এবং বলেছে, অবশ্যই আমাকে দেয়া হবে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ?
৭৮. সে কি অবহিত হয়েছে গায়েব সম্পর্কে অথ্বা সে কি রাহমান দয়াময় আল্মাহ্র কাছ থেকে প্রতত্রুুতি লাভ করেছে ?
৮৫. যে দিন আমি একত্র করবো মুত্তাকীদের পরম দয়াময় আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত মেহমানরূপে।
b৬. আর হাঁকিত়য়ে নিয়ে যাব অপরাধীদের জাহান্নামের দিকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায়।
৮৭. সে দিন শাফা‘আত করার ক্ষমতা থাকবে না কারো সে ছাড়া, যে রাহমান পরম দয়াময় আল্মাহ্র কাছ থেকে প্রত্শ্রুতি গ্বহণ করেছে।
৮৮. আর তারা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ্ তো গ্রহণ করেছেন সন্তান ।
৮৯. অবশ্য তোমরা তো অবতারণা করেছ অক গুর্নুতর বিষয়ের,
৯০. যাতে বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে আসমান,

- 49


 حَثّ !

 O1


 ( 1-10 O

 0 גA O 0


चఆ-বিখヨ হয়ে যেতে পরে যমীন এবং চূর-বিচূর্ণ হয়ে পড়তে পারে পর্বতমালা।
৯১. কেননা, তারা রাহমান পরম রাহ্মান দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি সন্তানের সম্পর্ক আরোপ করেছে।
৯২. অথচ এটা শোভন নয় যে, দয়াময় আল্লাহ্ গ্গহণ করবেন সন্তান!
৯৩. নেই কেউ আসমান ও যমীনে, যে আসবে না রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্র কাছে বান্দারূপে।
৯8. তিনি তো তাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং বিশেষভাবে তাদের গণনা করে রেখেছেন,
৯৫. আর তাদের প্রত্যেকেই আসবে তাঁর কাছে কিয়ামতের দিন একাকী।
৯৬. नিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে, অচিরেই রাহমানপরম দয়াময় আল্লাহ্ তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা।

সূর্রা তোহা, ২০ : ৫, ৯০, ১০৮, ১০৯
৫. পরম দয়াময় আল্লাহ্ আরশে সমাসীন।
৯০. . . . . আর তোমাদের রব তো পরম দয়াময় আল্লাহ্। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল।
১০৮. সে দিন তারা অनুসরণ করবে আহবানকারীর, এ ব্যাপারে ব্যতিক্র্ম করতে পারবে না। আর স্ত্্ধ হয়ে যাবে সকল শব্দ রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্র সামনে; অতএব তুমি ওুতে পাবে না মৃদু পদধ্বনি ছাড়া আর কিছুই। ১০৯. সে দিন কারো সুপারিশ কোন উপকারে


O1 rar省 คُّهُ
 0-90-90


 .






## Contents

আসবে" না সে ছাড়া, যাকে অনুমতি দেবেন রাহমান পরম দয়াময় আল্লাহ্ এ্রবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।
সূরা আম্থিয়া, ২১ ঃ ২৬, ৩৬, ৪২, ১১২
২৬. আর তারা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো পবিত্র, মহান! বরং তারা যাদের তাঁর সন্তান বনে, তারা ঢো তাঁর সম্মানিত বান্দা. $\qquad$ 1
৩৬. আর যারা কুফ্যী করেছে, তারা যখন আপনাকে দেথে; তখন তারা আপনাকে গ্রহহ করে হাসি-তামাশার পাত্ররূপে। তারা বলে, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে ? অথচ তারা তো রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্র উল্লেথের বিরোধিতা করে থাকে।
8२. আপনি বলুন, কে তোমাদের রক্ষা করে রাতে ও দিনে রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহ্ থেকে? বরং তারা তো তাদের রবের স্মরণ থেকে বিমুখ।
১১২. তিনি (রাসূল) বলেন, হে আমার রব! আপনি ফয়সালা করে দিন ন্যায়ের সাথে। আর আমাদের রব তো রাহমান-পরম দয়াময় আল্লাহু, जাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তোমরা যা বन, সে বিষয়ে।

সৃরা ফুরকান, ২৫ : ২৬, ৫৯, ৬০,৬৩
২৬. সে দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব রাহমান-পরম দয়াময় আল্মাহৃর। আর সে দিন কাফিরদের জন্য হবে অত্যন্ত কঠিন।
৫৯. তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছू ছয় দিনে; তারপর তিনি কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন আরশে। তিনিক্ রাহমান-পরম


দয়াময় অতএব জিজ্ঞাসা কর তাঁর সম্পর্কে যে জানে, তাঁকে।
৬০. আর রাহমান যখন তাদের বলা হয় সিজ্দা কর দয়াময় রাহ্মানকে। তখন তারা বनে, রাহ্মান আবার কী? আমরা কি সিজ্দা করবো তাঁকে, যাঁকে তুমি সিজ্দো করতে বল? বরং ইহা जাদের বিরুদ্ধচারিতাই বৃদ্ধি করে।
৬৩. আর পরম দয়াময় আল্লাহ্র বাম্দা তারাই, যারা চলাফেরা করে যমীনে নম্রভাবে এবং যখন সম্বোধন করে তাদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা, তখন তারা বলে, সালাম।

সূরা ‘আরা, ২৬ : ৫
৫. আর যে নতুন উপদেশ তাদের কাছে আসে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে তারা তো তা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

- সূরা নাম্ল, ২৭ ঃ ২৯, ৩০
২৯. সে নারী (বিল্কীস) বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার কাছে তো পাঠানো হয়েছে এক সম্মানিত পত্র,
vo. তা সুলায়মানের কাছ থেকে এবং তা হলো : পরম দয়ানু, পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬: ১১, ১৫, ২৩, ৫২
১১. আপনি তো কেবল সতর্ক করতে পারেন তাকেই, যে মেনে চলে উপদেশ এবং ভয় করে পরম দয়াময় আল্লাহ্কে না দেখে। অতএব आপনি তাকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের।
১৫. তারা বলেছিল, তোমরা তো নও আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু, আর দয়াময় आল্লাহ্ তো নাযিল

 كَ
 rron
 0 - الْ






Sِّ
 r

করেননি কোন কিছুই। তোমরা তো কেবল মিথ্যাই বলছো।
২৩. আমি কি গহণ করবো আন্মাহ্র পরির্বির্ড অन্য ইলাহ্রের ? यদি দয়াময় আল্লাহ্ আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজ্ৰই আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না।
৫২. তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের উঠীनো, আমাদের नিদ্রাস্থল কবর থেকে ? এতো তা-ই, যার ওয়াদা দিয়েছিলেন দয়াময় আল্লাহ্, আর সত্যই বলেছিলেন রাসূলগণ!

সূর্রা হা-মীম আস্সাজ্দা, 8১: ১, ২
১. হা-মীম,
২. এ কুরআন অবতীর্ণ পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্মাহ্র কাছ থেকে অবতীর্ণ।

সূরা যুখ্র্সং্ফ, ৪৩: \৭, ১৯, ২০, ৩৩, ৩৬, 8৫, bゝ
১৭. আর যখন সুসংবাদ দেয়া হয় তাদের কাউকে, তারা দয়াময় আল্মাহ্র প্রতি যা আরোপ করে তার অনুর্রপ; তখন তার চেহারা কালো रতয়ে যায় এবং সে অসহ্য মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।
১৯. আর তারা রাহ্মান-দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফিরিশ্তাদের নারী গণ্য করেছে। তারা কি প্রত্যক্ষ কঢরৃছু এ ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি? অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে তাদের উক্তি এ্রবः তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।
২०. আর जারা বলে, यদি দয়াময় আল্মাহ्










$$
\begin{aligned}
& \text { ror } \\
& \text { بَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - وَصَ }
\end{aligned}
$$

ইচ্ছা কররতেন, তাহলে আমরা এদের পৃজা কররতাম না। নেই তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান ; তারা তো কেবন মনগড়া কথা বলে।
৩৩. আর यদি এমন না रতো যে, সত্য প্রত্যাখানে মানুষ এক মতাবলন্বী হয়ে পড়বে, তাহলে পরম দয়াময় আল্লাহ্কে যারা প্রত্যাখ্যান করে, অবশ্যই আমি তাদের দিতাম, তাদের ঘরের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি; या দিয়ে তারা আরোহণ করে।
৩5. যে ব্যক্তি বিমুখ হয় দয়াময় আল্ধাহ্র স্মরণ থেকে, আমি তার জন্য নিয়োজিত্র কর্রি এক শয়াতান, তারপর সেই হয় তার সহহচর।
8৫. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন সে সব রাসূলদের, যাদের আমি প্রেরণ করেছিলাম আপনার আগে। আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ, যান্র ইবাদত করা यায়?
৮১. আপনি বলুন, यদি হতো দয়াময় আল্মাহ্র কোন সন্তান, তাহলে আমি-ই হতাম তাঁর প্রথম ইবাদতকারী।

সৃরা কাফ্, ৫০ঃ৩৩, ৩৪
৩৩. আর যে ভয়ে করে দয়াময় আল্লাহ্কে না দেখে এবং সে উপস্থিত হয় একা্্পচিত্তে আল্পাহ্মুখী অন্তর নিয়ে--
৩8. তাদের বলা হবে, তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে শান্তির সাথে নির্রাপদে, এ रলো অনন্ত জীবনের দিন ।

সূরা রাহ্যান, ৫৫: ১, ২
১. পরম দয়াময় আল্মাহ,

Cَ







-
ذُلِكَ يُوْمُ الُحْلُوِْ
O- أُرَّحْهُ O
२. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

সূরা হাশ্র, ৫৯ : ২২
২২. তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিষ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সূরা মুন্ক, ৬৭ : ৩, ১৯, ২৯
৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। তুমি দয়াময় আল্পাহ্র সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার ফিরে তাক ও, তুমি কি দেখতে পাও কোন ত্রুি ?
১৯. তারা কি দেখে না তাদের উপরে পাখীর দিকে, যারা ডানা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে ? তাদের কেউ স্থির রাথত়ে পারে না দয়াময় আল্মাহ্ ছাড়া। নিশ্য় তিনি সবকিছूর সম্যক স্রষ্টা।
২৯. আপনি বনুন ঃ তিনিই দয়াময় আল্লাহৃ, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কে রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে?

সৃরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৭, ৩৮
৩৭. তিনিই রব আসমান, যমীন ও এ দু’য়ের মাঝে যা কিছ্র আছে সব কিছুর; যিনি পরম দয়াময় আল্নাহ; তাদের কারো কমতা থাকবে না, তাঁর কাছে কিছু বলার।
৩৮. সেদিন দাঁড়াবে সারিবদ্ধভাবে রুহ্* ও ফিরিশ্তাগণ; কেউ কথা বলতে পারবে না, যাকে দয়াময় আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন এবং সে সত্য কথাই বলবে।

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

0
وَ
وrvor
صَهِ

## 

সূরা ফাতিহা, ১: ২
২. यিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

সूর্रা বাকারা, २ : ৩৭, ৫৪, ১২৮, ১৪৩, ১৬০, ১৭৩, ১৮২, ১৯২, ১৯৯, ২১৮, ২২৬

ง৭. তারপর আদম তার রবের তরফ থেকে কিছু বাণী লাভ করলো। আর আল্মাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরাবশ হলেন। নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম मয়ालू।
৫8. . . . . निष्ठয় তিनि পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
১২৮. হে আমাদের ব্রব! কর্পুন আমাদের উভয়কে জ্রপনান্র একান্ত অনুপত এবং আমাদ্রের সন্তানদের থেকেও কর্লুন আপনার এক অনুগত টম্মাত। আর আমাদের দেখান, আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি এবং মমাপরবশ হোন আমাদের প্রতি। আপনি তো মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

د8৩. . . . . . निष्ठয় আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ানু।
১৬০. তবে যারা তাওবা করে এবং ন়্িজেদের সংশোধন করে নেয়, আর স্পেষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করে; এদেরই ঢাওবা आমি কবুল করি, আর আমি তো তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
১৭৩. . . . . . निम्ठয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১৮२. তবে যদি কেউ অসীয়্যতকারীর পঙ্ষপাতিত্ব কিম্বা অন্যায়ের আশংকা

##  O

## 

ورَ



 .

وَأنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْتمٌ

仿

করে, তারপর সে তাদের মাঝে ফয়সালা করে. দেয়, তবে তার কোন जুনাহ নেই। নিশষ় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
১৯২. আর্ यদি তার্রা বিরত হয়, তবে তো আল্লাহ্ পরম কমাশীল, পরম দয়ালু।
১৯৯. এরপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর সেখান থেকে, যেখান থেকে অন্য লোকেরা প্রত্যাবর্তন করর। আর তোমরা আল্মাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম কমাশীল, পরম দয়ালু।
২১৮. नিশয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে, তারা প্রত্যাশা করে আল্লাহ্র রহমত। আর আল্লাহ্ পরম ফ্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২২৬. যারা শপথ করে তাদের স্ত্রীদের সাথে সংপত না হ্য়ার, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। আর यদি তারা প্রত্যাগত হয়, তবে আল্মাহ্- তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আলে ইমব্রান, ৩ : ৩১, ৮৯, ১২৯
৩). আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্মাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্মাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্মা করবেন। আল্লাহ্ তো পর্রম ক্ষমাশীল, পরম मয়ালু।
৮৯. আর এরপর যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তো আল্ধাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াनু ।


## 

 النَّسُ وَاسُتَغَفْفُوا اللّهَهُ





১২৯. আর আল্নাহ্রই যা কিছू আছে আসমানে এবং যা কিছू আছে যমীনে। তিনি ফমা করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ান্।
সূরা নিসা, 8 ॰ ২৫, ২৯
२৫.
......... এ সব বিধান ঢার জন্য, যে ভয় করে ব্যভিচারেকে তোমাদের মধ্যে। আর यদি তোমরা ไৈর্যধারণ কর, তবে তা হরে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা থেয়ো না একে অপরের মান অন্যায়ভাবে, তবে তোমরা পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করল্লে তা বৈধ, আর তোমরা এক অপরকে হত্যা করো না। নিশয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ানু।
সূর্রা মায়িদা, ৫ ঃ ৩,৩৪, ৩৯, ৭৪, ৯৮
৩. .......... यদি কেউ দ্মূধার তাড়নায় বাধ্য হয়, পাপের দিকে না «ুঁढে; তবে আল্মাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালू।
৩8. আর যারা তাওবা করে তোমাদের হাতে বক্দী হওয়ার আগে (তাদের জন্য মহাশাস্তি নেই) সুতরাং জেনে রাখ, নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্মাশীল, পরম দয়ালু।
৩৯. আর যে তাওবা করে যুলুম করার পর এবং नিজেকে সংশোধন করে; তবে আল্লাহ্ তো তাওবা কবুল করবেন। নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
98. আর কেন তারা আল্মাহ্র কাছে তাওবা করে না এবং তাঁর কাছে কমা প্রার্থনা

 10





"ra
 O الْنَ


করে না? অথচ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯b. ডোমরা জেনে রাখ, নিশ়্া আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠঠার এবе আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

সূরা আন‘আম, ৬ : ৫৪, ১8৫, ১৬৫
© 8.
.......... তোমাদের মাঝে যে কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে ফেলে, তারপর সে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশৈাধন করে নেয়, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু ।
১8৫. $\qquad$ যদি কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমানংঘন না করে, नির্পপপায় হয়ে নিষিদ্ধ বস্তু আহার করে, তরে জেনে রাখুন, আপনার র্ব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
১৬৫. আর তিনিই তোমাদের করেছেন দুনিয়ার প্রতিনিধি এবং তিনি তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় बেষ্ঠण্ দান করেছেন; या তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় আপনার রব তৃরিত শাস্তিদাতা। আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৩
১৫৩. আর যারা মন্দকাজ করে কিন্তু তারপর তারা তাওবা করে ও ঈমান আনে। নিশ্চয় আপনার রব এরপর অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুরা আনফাল, b ঃ ৬৯
৬৯. আর তোমরা হালাল ও উত্তম হিসেবে ভোগ কর, যে গনীমতের মাল তোমরা
وَيَسْتَغْفِرُوُنَهُ









-10r

0 O


পেয়েছ তা থেকে এবং ভয় কর আল্লাহকেে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

সূরা চাওবা, ৯ : ৫, ২৭, ৯১, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১১৭, ১১৮
$৫$. আর যদি তারা-মুশরিকরা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে খবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দিও। नিশ্চয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
২৭. আর এরপর ও আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরবশ হবেন .আর আল্লাহ্ পরম ক্মাশীল, পরম দয়ানু।
৯১. ............ যারা নেক্কার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ্গের কোন কারণ নেই; আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
৯৯. আর মরুবাসীদের মাঝে কেউ কেউ উমান রাখে আল্লাহ্র প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং যা কিছু তারা ব্যয় করে, তাকে তারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও রাসৃলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। श゙ँ, অবশ্যই তা তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমতের মাঝে, নিশ্য়় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০২. আর তাদের মাঝের অপর কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা মিলিয়ে ফেলেছে এক নেক-কাজকে অপর বদ-কাজ্জের সাথ্থে, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১08. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তো তাওবা কবুল করেন তার বান্দাদের

## ○

 É . . . . . - - 0









 O

.

থেকে এবং সাদাকাও কবুল করেন। আর নিশয় আল্লাহ্, তিনি মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
১১৭. আল্লাহ্ তো মেহেরবানী কর্লেন নবীর প্রতি এবং সে সব'মুহাজির ও আনসারের প্রতি, যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল সংকটকানে এম্তাবস্থায়, যখন তাদদর এক দলের চিত্তবৈকল্যের ঊপক্রম হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের ক্মা করলেন। অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।
১১৮. আর সে তিনজনকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে ফয়সালা মুলতবী রাখা रয়েছিল, যে পর্যন্ত না তাদের প্রতি যমীন সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, তা বিস্তৃত হওয়া সন্ত্বেও এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল, আর তারা উপলক্কি করেছিল যে, নেই তাদের জন্য আল্মাহ্ থেকে কোন আশ্রয়স্থল - তাঁন দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া। পরে আল্মাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন, यাতে তারা তাতে দৃण়ভাবে কায়েম থাকে। নিশ্চয় আল্মাহু, তিনি মহা-তাওবা কবুলকারী, পরম फয়ালু।

## সূরা ইউনুস, ১০: ১০৭

১০৭. ........ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান সম্মান मান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াनू।

সূরা হूদ, ১১: 8১, ৯০
8১. আর সে (নূহ্) বললো, তোমরা এ নৌকায় চড়, আল্লাহ্রই নাম্ ও এর

##  <br> ○وَ

$$
\begin{aligned}
& \text { 年 }
\end{aligned}
$$

تَّرْجَ


يُصِيْبُ بِ, . . . . . . . . . .v
عِبَاٍِ

<br>b

চলা এর থামা, নিশয় আমার রব, তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৯০. আর তোমরা ক্মা চাও তোমাদের রবের কাছে এবং প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে। নিশ্চয় আমার রব প্রতিপালক পরম দয়ালু, অতিশয় প্রেমময়।

সূরা ইউসুফ, ১২: ৫৩, ৯৮
৫৩. আর সে (ইউসুফ) বললো, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, অবশ্য মানুষের মন তো মন্দকর্ম প্রবণ; তবে সে ছাড়া যাকে আমার রব রহম করেন, নিশ্য় আমার রব পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৯৮. সে (ইয়াকূব) বললো, শীগ্গীরই আমি ক্ষমা চাইবো তোমাদের জন্য আমার রবের কাছে। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
সূরা ইব্রাহীম, 38 ঃ ৩৬
৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা তো ওমরাহ করেছে অনেক মানুষকে। সুতরাং ত্যে অনুসরণ করবে আমাকে, সে-ই আমার দলভুক্ত। কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে, আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হিজ্র, ১৫ : 8৯, ৫০
8৯. আপনি জানিয়ে দিন আমার বান্দাদের, অবশ্য আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম मड़ानू।
৫०. আর নিশ্চয়ই আমার আযাব, তা তো অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

সূরা নাহ্ল, ১৬ : ১৮, ১১০, ১১৯
১৮. আর यদি তোমরা গণনা কর আল্লাহ্র নিয়ামত, তবে তার সংথ্যা নির্ণয় করতে



পারবে না। অবশ্যই আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
১১০. আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরতত করে, জিহাদ করে ও সবর করে। নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর পরম ক্যাশীল, পরম দয়ালু ।
১১৯. যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করার পরে তাওবা করে এবং নিজ্রেদের সংশোধন করে নেয়; নিশয় আপনার রব, এর পরে তাদের প্রতি অবশ্যই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

সূরা হাজ্জ, ২২: ৬৫
৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন যা কিছু আছে যমীনে এবং সমুদ্রে বিচরণশীন নৌযানসমূহকে, তাঁর নির্দেশে? আর তিনি স্থির রেখেছেন আকাশকে পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে তাঁর নির্দ্রে ব্যতীত। নিশ্য় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।

সূরা নূর, ২৪:৫, ২০, ২২, ৩৩, ৬২
৫. তবে অপবাদ দেয়ার পর তারা যদি তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ্ত তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
২০. আর यদি না থাকতো তোমাদের উপর আল্মাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া, তবে তোমাদের কেউ-ই রেহাই পেত না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মমতাময়, পরম দয়ানু।
২২. . . . তোমরা কি পসন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করুন্ন? আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
.

 119



الُّ




orn

Oo.
..... আর যে তাদেরকে দাসীদেরকে ব্যভিচার্র বাধ্য করর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের উপর যবরদস্তির পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬২. ..... আর যদি তারা আপনার কাছে অনুমতি চায়, তাদের কোন ব্যাপারে (বাইরে যেতে) তাহলে আপনি তাদের মধ্য থেকে যাদের চান অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্মাশীল, পরম দয়ালু।

সৃরা ফুরকান, ২৫ : ৬, ৭০
৬. আপনি বলুন, নাযিল করেছছন এ কুরআন তিনি-ই, যিনি জানেন সমুদয় গোপন রহস্য আসমান ও যমীনের। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৭०. আর যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও নেক-কাজ করে, তাদেরই ক্রুটিবিচ্যুতিসমূহ আল্লাহ্ বদলে দিবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

সৃরা ‘আরা, ২৬ : ৯
৯. আর আপনার রব তো অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সৃরা নাম্ল, ২৭: ১১, ৩০,
১১. আর যে কেউ যুলুম করার পর ভাল দিয়ে মন্দকে বদলে দেয়, তবে আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৩০. নিশ্চয় ইহা সুলায়মানের তরফ থেকে এবং ইহা এই, বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাইীম-‘পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে’।


b O

 O 气́ñ
-





সূরা কাসাস, ২৮:১৬
১৬. সে (মূসা) বলরলা, হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের উপর, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা রূম, ৩০: ৫
৫. আল্লাহ্ সাহায্যে। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সৃর্木া সাজ্দা, ৩২:৬
৬. তিনি-ই সম্যক জ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বক্ধে, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সৃরা আহ্যাব, ৩৩ : 8৩, ৭৩
8৩. তিনি এমন যে, তিনি তোমাদের প্রতি অন্গুহ করেন এবং তौর ফিরিশ্তারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, আঁধার (কুফর ও শিরক) থেকে তোমাদের আলোতে (ঈমান ও ইসলামে) আনার জন্য। আর তিনি মু’মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।
৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীকে এ্রবং মুশরিক পুরুষ্য ও মুশরিক নারীকে; আর আল্লাহ্ দয়াপরবশ হব্বন মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের প্রতি। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা সাবা, ৩8: ২
২. আল্লাহ্ জারেন-यা কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছু বের হয় সেখান থেকে, আর যা কিছू নাযিল इয় আসমান থেকে এবং যা কিছু উণ্থিত




## Contents

হয় সেখানে। আর তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমশীল।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫, ৫৮
৫. এ কুরআন নাযিল रয়েছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্নাহ্র তরফ থেকে।
৫৮. জান্নাতবাসীদের জন্য সালাম-সাদর সঙ্ভাষণ পরম দয়ালু রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩
৫৩. আপনি আমার একथা বলে দিন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা অবিচার করেছ নিজেদের প্রতি, তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্র রহমত থেকে। নিশ্চয় আল্মাহ্ মাফ করে দেবেন সব গ্তুাহ। নিষয় তিনি পরম ক্ষমশীী, পরম দয়ালু।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, 8১ : ৩১, ৩২
৩১. (ফেরেশ্তারা বলে) আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা; আরো রয়েছে তোমাদের জন্য সেখানে যা তোমরা ফরমায়েশ করবে তা;
৩২. এ সব মেহমানদান্রী; পরম ক্রমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

সূরা শূরা, ৪২ : ৫
৫. ........ জেনে রাখ, নিশ্য় আল্লাহ্, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা দুখান, 88:8১, 8২
8). সে দিন কোন কাজে আসবে না এক বক্ধু অপর বন্ধুর এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না,


إِنَّهُوَ الْخَفُوُرُالرَّحِيْمُ


আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খ(ঙ)—৯
8২. তবে যার প্রতি আল্লাহ্ রহ্ম করবেন, তার কথা আলাদা, নিশয় আল্লাহ্ পরাক্রমশানী, পরম দয়ালু।
সূরা আহ্কাফ, 8৬ : b
৮. . . . আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসাবে আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি পরম ক্মাশীল, পরম দয়ানু।
সূরা ফাত্ৰ, 8৮ : $>8$
28. আর আলুাহ্র-ই সর্বময় কতৃর্ত্ব আসমান ও যমীনের। তিনি মাফ করেন যাকে চান এবং শাস্তি দেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষ্যাশীল, পরম দয়া|ু।

সূরা হৃজ্র্রাত, ৪৯ : ৫,১২, ১৪
৫. আর यদি তারা সবর করতো, আপনি তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত; তবে তা-ই উত্তম হতো তাদের জন্য। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১২. ........... আর তোমরা ভয় কর আল্মাহ্রে। নিশয় আল্মাহ্ মহা তাওবা করুनকারী, পরম দয়ানু।
38.
.......... আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে তিনি ভ্রাস করবেন না তোমাদের আমল থেকে কোন কিছুই। निশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
সৃরা তূর, ৫২ ঃ ২৮
২৮. निশয় আমরা এর আগেও আল্লাহ্কে ডাকতাম। আল্নাহ্ তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।
সূরা হাদীদ, ৫৭:৯, ২৮
৯. তিনিই (আল্লাহ্) নাযিল কর্রন তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের

إَنَّهُ هُوَ الُعَزِيُزُ الرَّحِمْمُ
كَA.....-1
وَهوَ الُخَفُورُ الرَّحِمُمُمْ








6.




বের করে আনার জন্য অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম মমতাময়, পরম দয়ালু।
२৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি দেবেন তোমাদের দ্বিক্তু পুরক্কার তাঁর অনুগ্রহে এবং তিনি দেবেন তোমাদের নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে; আর তিনি তোমাদের কম্রা করবেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীন, পরম দয়ানু।

সূর্রা মুজাদালা, ৫৮ : ১২
১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা চুপেচূপে রাসূলের সাথে কথা বলত়ত চাইবে, তখন তোমরা কথা বলার আগে কিছু সাদাকা প্রদান করবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়! আর যদি তোমরা এতে সক্ষম না হও, তবে আল্মাহ্ তো পরম ক্মাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হাশ্র, ৫৯: ১০, ২২
১০. আর যারা এসেছে সাহাবীদের পরে, তারা বলে : হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের आগে ঈমান এনেছে; আর আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না তাদের প্রতি, यারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! আপনি তো পরম মমতাময়, পরম দয়ানু।
২२.. তিনিই আল্মাহ, নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম मड़ालू।


সূর্রা মুমতাহানা, ৬০: ৭, ১২
৭. আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও যাদের সাথে তোমাদের শর্রুতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্মাহ্ সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
১২. হে নবী! যখন আসে আপনার কাছে মু’মিন নারীগণ আপনার হাতে বায়"আত গ্রহনের জন্য এ মর্মে যে, তারা শরীক করবে না আল্লাহ्র .সাথে কোন কিছ্রু, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজ্দের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞান কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং অমান্য করবে না आপনাকে সৎকাজে, তখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্মাহ্র কাছে ক্মা প্রার্থনা করবেন। निশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬8: ১8
38. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাদের্র ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আর যদি তোমরা তাদের মাফ কর, তাদের দোষ-ক্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর, তবে আল্মাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
সূরা তাহ্রীম, ৬৬: ১
১. হে নবী! आপनि কেন হারাম করছেন তা-যা হাল্লাল করছেন আল্লাহ্ আপনার জন্য? আপনি তো চাচ্ছেন সন্তুষ্টি


আপনার স্ত্রীদের আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা ম্যষ্যাম্মিন, ৭৩: ২০
২০. ..... তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্মাহ্কে করযে হাসানা-উত্তম ঋণ দাও। আর যা কিছ্র ভাল তোমরা তোমাদের আআ্মার মঞ্গলের জন্য আগে প্রেরণ করবে, তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র কাছে, তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তম। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্নাহ্র কাছে। নিশয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
8. ख্রেষ্ঠ দয়ালু

## সूরা आ‘ব্রাফ, ৭ : ১৫১

১৫১. মূসা বनলো, হে আমার রব! আপনি ক্ষমা কর্রুন আমাকে এবং আমার ভাইকে; আর আপনি দাখিল করুন আমাদের আপনার রহ্মতের মাঝে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬৪, ৯২
৬8. সে (ইয়াকূব) বললো, আমি কি বিন-আমীন সম্পর্কে তোমাদের সেক্রপ বিশ্বাস করবো, যেরূপ আমি তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে এর আগে? আল্মাহ-ই উত্তম রক্ষক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দর্যালু।
৯২. সে (ইউসুফ) বললো, নেই আজ তোমাদের বিব্পক্ধে কোন অভিযোগ। আল্মাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন আর তিनि ब्बেষ্ঠ দয়ালু।
 ارَحْمَ الرُحمـينْ


يَخْفُ اللُهُ لكُمُ
وَ هُو اَرحِّمُ الرُحِرِّهُ

সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩
৮৩. আর স্মযণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো নিঃপত্তিত হয়েছি দুঃখ-কষ্টে; আর আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

$$
\begin{aligned}
& \text { rr }
\end{aligned}
$$

সূরা বাকারা, ২: ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮, ২৮৪,
২০. . . . . . আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করনে, অবশ্যই তিনি কেড়ে নিতেন তাদের শবণশক্তি এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি। নিশয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
১০৬. আমি রহিত করি না কোন আয়াত অথবা ভুলিয়ে দেই না তা; কিন্তু আমি নিয়ে অসি তা থেকে উত্তম বা তার সমতুन্য কোন আয়াত। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
১০৯. . . . আর তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন। নিশয় আল্নাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।
386. . . . যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আন্নাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২৮৪. আল্নাহ্রই, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছू আছে যমীনে। আর তোমদের মনে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর, অথবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করবেন


##  <br> 



-


এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২৬, ২৯, ১৮৯
২৬. আপনি বলুন, হে আল্পাহ! সার্বভৌম শক্তির মালিক। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার থ্েেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নেন; আর আপনি যাকে ইচ্ছ ইয়্যত দেন এবং যাকে ইচ্ছা বেইয়্যতি করেন। আপনারই হাতে সমস্ত কল্যাণ। निশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২৯. আপনি বলুন, यদি তোমরা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন কর, অথবা প্রকাশ কর; আল্লাহ্ তো তা জানেন। আর তিনি জানেন যা কিছू আছে আসমনে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহু সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
১৮৯. আর আল্লাহ্রই বাদশাহী আসমান ও যমীনের। আর আল্নাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

## সূরা निসা, 8 : ১৩৩, ১8৯

১৩৩. হে মানুষ! यদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন এবং অন্যদের তোমাদের স্থলে নিয়ে আসবেন্। আর এর্দপ করতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সক্ষম।
28৯. যদি তোমরা ভাল কাজ প্রকাশ্যে কর, অথ্া তা গোপনে কর, কিংবা দোষ ক্যা কর; তবে তো আল্লাহ্ অতিশয় কমাশীল, সর্বশক্তিমান।
সূরা মায়িদা, ৫ :১৭, ১৯, ৪০, ১২০
১৭. ... आা আল্ম্র্র বাদশাহী आসমান ও যমীনের এবং যা কিছু আছে এ দু’য়ের

## 

 كَّرْنِ




وَ




 ,



 وَ


মাঝে তার। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান। আর আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
১৯. . . . তোমাদের কাছে তো এসেছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
80. पूমি কি জান না যে, নিশয় আল্মাহ् তাঁরই জन्य সার্বভৌমত্ আসমান ও यমীনের। তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ফমা করেন। আর আन्নাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।
১২০. আল্মাহ্রই সার্বভৌমড্ আসমান ও যমীনের এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছूর। তিনি সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সৃর্রা আন‘আম, ৬ : ১৭
১9. আর যদি আল্মাহ্ তোমাকে কষ্টে নিঃপতিত করেন, তবে তা বিদূরীত করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ সাধন করেন; তবে তিনিই তো সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

## সূরা ग्रम, ১১: 8

8. আল্মাহ্রই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন এ্রং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা নাহল, ১৬: ৭০, ৭৭
१०. আর আল্লাহ-ই ঢোমাদদর সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌছান হবে অকর্মণ্য বয়সে; ফলে ঢাব অজানা হয়ে যাবে কোন জিনিস জানার পরে। নিশয় আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
१9. আর आসসমাन उ যমীनের অদৃশ্য বিষয়ের জান আল্মাহ्রইই এবং



-





V



$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$



কিয়ামতের ব্যাপার তো চোথের পলকের ন্যায়, বরং তার চাইতে দ্রংততত। নিশয় আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাজ্জ, ২২: ৬, ৩৯
৬. ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্-তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতক্ক; আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তো তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম।
সূরা নূর, २8:8৫
8৫. आর आল্মাহ্ সৃষ্টि করেছেন সমস্ত জীব পানি থেকে, এদের কতক চলে পেটে ভর দিয়ে, কতক চলে দু’ পায়ে, আর কতক চলে চার পায়ে। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। নিশ্য আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা ফুরকান, ২৫: ৫৪
৫8. আর্র আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পানি থেকে, তারপর তিনি স্থাপন করেছেন তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক। আর আপনার রব তো সর্বশক্তিমান।

## সূরা জান্কাবূত, ২৯ : ২০

২০. आপ্পনি বলুন, তোমরা ভ্রমণ কর পৃথিবীতে এবং লক্ষ্য কর, কি ভাবে আল্মাহ্ সৃষ্টি ওত্র করেছেন। তারপর आন্মাহ্ मৃষ্টि করবেন পরবর্তী मৃষ्টि নিষ্চয় আল্নাহ্ সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।
.




সৃরা রুম, ৩০:৫০, ৫৪
৫০. আর লক্ষ্য কর আল্লাহ্র রহহমের প্রভাবের প্রতি, কি ভাবে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মাত্যুর পর। নিশ্চয় এ ভাবেই আল্মাহ্ জীবিত করেন মৃতকে; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৫8. আল্লাহ্-ই তোমাদের সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, এরপর তিনি দেন দুর্বলতার পর শক্তি, এরপর আবার দেন শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সূরা ফাতির, ৩৫ : J, 88
১. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, यিনি সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের, যিনি ফিরিশ্তাদের বাণীবাহক করেন, যারা দুই-দুই, তিনতিন ও চার-চার পাथ বিশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে, যা তিনি চান। निশ্চয় আল্পাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
88. তারা कि ভ্রমণ করে না এ পৃথिবীতে? করনে তারা দেখতে পেতো কেমন
 তারা তো ছিল এদের চাইতে অধিক শক্তিশাनी। आর আল্লাহৃ এমন নন যে, তাকে অক্ষম করতে পারে কোন কিছ্ আসমানে আর না যমীনে। নিশ্চয় তিনি সর্বষ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

সৃরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, 8১ : ৩৯
৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম बই যে, তুমি দেখঢ゙ পাও যমীনকে সংকুচ্চিত, তষ্ক। তারপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখन তা






















যমীনকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতকে জীবन দান कরেন। निषয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা শূরা, ৪২: ৯, ২৯, ৪৯, ৫০
৯. তারা কি গ্রহণ করেছে আল্মাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকর্গর্পে? কিন্ত্র আল্মাহ্-তিনিই অভিভাবক, আর তিনি জীবিত্ করেন মৃত্কে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২৯. আর আল্মাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং এ দু’্যের মাঝে তিনি যে সব জীবজ্ত্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন তা। আর তিনি যখন ইচ্ঘ তখনই এদের সবাইকে সমবেত করতে সম্যক সক্ষম।
8৯. আল্লাহ্রই বাদশাহী আসমান ও य্মীনের 1 তিনি সৃষ্টি করেন या তিনি চান। তিনি দান করেন যাকে ইচ্ঘ কন্যা সন্তান এবং দান করেন যাকে ইচ্ছা পুত্র সन्তाন,
৫०. অথবা তিনি তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং করে দেন যাকে চান বক্ধ্যা। নিচয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ।

সূরা আহৃকাফ, ৪৬ ঃ ৩৩
৩৩. তারা কি মক্ষ্য করে না যে, আল্মাহ্ यिनि সৃষ্টি করেছেন আসমান 3 যমীন; আর এ সবের সৃষ্টিতে তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করেননি; অবশ্য তিনি মৃতকে জীবিত কব্রতেও সক্ষম? বস্তুতঃ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা হাদীम, ৫৭:२
२. আল্মাহ্রই বাদশাহী আসমান ও যমীনে, তিনি জীবন मান করেন এবং মৃত্য


দেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

## সূরা মুমতাহানা, ৬০: ৭

१. হয়ত আল্লাহ্ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের ও তাদের মাঝে, যাদের সাথে তোমাদের শক্রুতা রয়েছে। আর আল্মাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ পরম ক্ক্যাশীল, পর্রম দয়ালু।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১
১. जসदीহ, পাঠ কর্রে আল্মাহ্র, যা কিছ్ আছে আসমানে এবং যা কিছ্র আছে যমীনে; বাদশাহী তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তौঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা তালাক, ৬৫ : ১২
১২. আল্লাহৃ-ই সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং এদের অনুর্প यমীন। नেমে আসে তাঁর নির্দেশ এদের মাঝে, যাতে তোমরা বুねতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষ্রয়ে সর্বশক্সিমান। আর আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে আছেন সব কিছুই স্বীয় জ্ঞানে।

সূরা তাহ্রীম, ৬৬ : $৮$
৮. ওহে यারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঢাওবা কর আল্পাহ্র কাছে খালিসতাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব বিদূরিত করবেন, তোমাদের থ্কেক তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যূতিসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ্ লজ্জা দেবেন না नবীকে এবং তাঁর মু’মিন সংগীদের, তাদের নূর ধাবিত

## 


1-يُسْبِّحُ للِهِهِ







হবে ত়াদের সামনে ও তাদের ডানে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি পূর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের। আপনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

## সৃরা মুল্ক, ৬৭ : ১

১. মহা-বরকত্ময় তিনি-সমস্ত বাদশাহী যাঁর হাতে; আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

3. সर्বজ্ঞ

সৃরা বাকারা, ২ : ২৯, ৩২, ১১৫, ১২৭, ১৫৮, ১৮১, ২১৫, ২২৪, ২২৭, ২88, ২8৭, ২৫৬, ২৬১, ২৬৮, ২৭৩, ২৮২, ২৮৩
২৯. আল্মাহ্-ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছ্র; তারপর তিনি মনোনিবেশ করেন আসমানের প্রতি এবং বিন্যস্তু করেন তা সাত আসমানে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
৩२. তারা (ফিরিশ্তারা) বनলেন, আপনি পবিত্র, মহান। আমাদের নেই কোন জ্ঞান, আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া। আপনি তো সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতउয়ाना।
১১৫. আর আল্লাহ্রই পৃর্ব ও পপ্চিম। অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন; সে দিকেই আল্লাহু বিরাজমান। निक্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
১২৭. আর यখন ইব্রাহীম ও ইস্মাঈল কা বা ঘরের ভিত় ডঁদূ করছিল, তখन তারা বলেছিল, হে আমাদের রব! आপনি কবুল করুন, আমাদের থেকে

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

اrvr



এ কাজ। আপনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।
১৫৮. निষ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্মাহ্র নিদর্শনাবলীর অর্ন্তভুক্ত। অতএব যে কেউ কা‘বাগৃহের হহজ্জ অথবা উমরা করতে মনস্থ করবে, তার জন্য কোন গুনাহ নেইーএ দু’য়ের মাঝে সাঈ করলে। আর কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেক-আমল করলে আল্নাহ্ তো গুণ্গ্রাইী, সর্বজ্ঞ।
১৮-১. আর যদি কেউ অসীয়্যত শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তবে যারা তা পরিবর্তন করবে, তার ওুনাহ্ তাদেরই, নিচয় আল্মাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
২১৫. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কররেে তা মাতাপিতা, আप্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসৃকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে ভাল কাজ কর, আল্লাহ্ তো সে সম্বক্ধে সবিশেষ অবহিত।
२२8. আর তোমরা আল্মাহ্র নামকে তোমাদের অপথে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করো না যে, তোমরা বিরত থাকবে নেক-কাজ, আশ্মসংযম ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করা থেকে। আর আল্নাহ্ সর্বণ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
২২१. $\qquad$ আর যদি তোমরা দৃঢ়সংকল্প হও তালাকাক দিতে, তবে তো আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
288. আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বণ্ঞ।
२8१. আর আল্মाহ् मान করেন তাঁৰ রাজ্য যাকে চান। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
فَكْ


品


 كِلْ
 O كَrv





২৫৬. নেই কোন জবরদশ্তি দীনের ব্যাপারে। নিশ্য় সুস্পষ্ট হয়েছে হিদায়েত ওম্রাহী থেকে। যে তাগৃতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ঈমান আনে আল্মাহৃর প্রতি, সে তো মজবূত করে ধরে শক্ত হাতল, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আল্মাহ্ সর্বপ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।
২৬১. তাদের উপমা-যারা ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে, একটি শস্য বীজের ন্যায়, या সাতটি শীষ উৎপাদন করে; প্রত্যেক শীষ উৎপন্ন করে একশত শস্যকণা। আল্লাহ্ বহৃ্খণে বৃদ্ধি করে দেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্রের এবং নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার। আর আद्মাহ্র তোমাদের প্রত্মিততি দেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আর আল্নাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
২৭৩. . . . . আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।
২৮২. . . . আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে: আর আল্মাহ্ তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
২৮৩. . . . আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর তা সবিশেষ অবহিত।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ৩৫, ৭৩, ৯২, ১১৯
৩৫. যখन বলেছিল ইমরানের ন্ত্রী, হে আমার রব! আমি তো মানত করেছি আপনার জন্য একান্তভাবে, यা আছে আমার গর্ভে। সুতরাং आপনি তা কবুল করুন আমার তরফ থেকে। নিশয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

روَ









年: ..............rvr



 كِّ



$9 ง$.
.......... आপনি বলুন, মর্যাদা তো আল্লাহ্র হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেনন। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
৯২. তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবেবে না, যতক্ষণ না তোমরা খরচ কর, যা তোমরা ভালবাস তা থেকে। আর যা কিছ্ তোমরা ব্যয় কর, নিশ্য় আল্মাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।
১১৯.

আপনি বলুন, তোমরা মর তোমাদের আক্রোশেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বন্ধে যা অন্তরে আছে।

সূরা निসা, 8 : ১২, ১৭, ২৬, ১৭৬
১২.

আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, অতিশয় সহনশীল।
১৭. কেবল তাদের তাওবা আল্মাহ্ কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে। তারপর জল্দি তারা তাওবা করে। এরাই তারা যাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আর আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা ।
২৬. আল্লাহ্ চান তোমাদের কাছে বিশদভাবে বর্ণনা করতে, তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের রীতিনীতি তোমাদের অবহিত করতে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-रिক्মত-ওয়ালা।
১৭৬. $\qquad$ তোমরা গুম্রাহ হয়ে যাও এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে জানাচ্ছেন। আর আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সৃরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭, ৫৪, ৭৬, ৯৭
৭. আর তোমরা ম্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতকে এবং তাঁর সে

 On $-119$

## 

 $-I Y$

Vr





অঙীকারকে, যাতে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন। যথন তোমরা বলেছিলে, আমরা তনলাম এবং মানলাম। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, যা আছে অন্তরে সে সম্বক্ধে তো আল্মাহ্ সম্যক অবহিত।
৫8. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের দীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেলে, অবশ্যাই আল্লাহ্ নিয়ে আসবেন এমন এক কাওমকে, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যার়া ঢাঁকে ভালবাসবে। তারা হবে মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্মাহ্র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দার। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সर्বজ্ঞ।
৭৬. আপনি বলুন, তোমরা কি ইবাদত কর আল্লাহ্রে ছেড়ে এমন কিছুর, যে ক্ততা রান্য না তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ? আর আল্লাহ্, তিনি-ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
৯৭. আল্লাহ্ পবিত্র কা‘বাঘর, সম্মানিত মাস, কুরবানীর জন্য का'বায্স প্রেরিত প এবং কুরবানীর জন্য গলায় মালা পরিহিত পক্কে মানুষ্ের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন। ইহা এ জন্য যে, কোমরা যেন জানতে পার আসমান ও যমীনে যা কিছু আছ্হ আল্লাহ তা জানেন। আর निশয় आল্̣াহ্ সর্ববিষয়, সর্বজ্ঞ।

সূর্রা আন‘আম, ৬ : ১৩,৮৩, ৯৬, ১০১, ১১৫
১৩. আর আল্লাহরই, যা কিছু অবস্থান করে রাতে ও দিনে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
电












 ○'

رِّ

b-৩. আর এ আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি দিয়েছিনাম ইব্রাহীমকে তাঁর কাওমের মুকাবিলায়। आমি মর্যাদায় উন্নীত করি যাকে আমি চাই। নিশ্যয় আপনার রব মহা-र्হि्্তওয়ালা, সর্বজ্ঞ।
৯৬. আল্লাহ্-ই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চन्দ্রকে গণনার জন্য। এ निर্রপণ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ आল্মাহ्র।
১05. आলूাহ्-ই আদि-স্রষ্টা आস্সমান ও यমীনের। কি রূপ্প তাঁর সন্তান হবে? যখন তॉর কোন স্ত্রী নেই। আর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
১১৫. আর আপনার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। কেউ নেই তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার; আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা তাওবা, ৯:১৫, ২৮, ৬০, ৯৭, ১০৩, دSC
১৫. ......... আর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাপরায়ণ হন এবং আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মত- ওয়ালা।
২b. ওरে যারা ঈমান এরেছ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; অত এব তারা টেন এ ব巨রের পর মসজিদ-হারামের কাছেও না আলে। আর যদি তোমরা আশংকা কর দারিদ্রের, তবে আল্লাহ্ স্বীয় করুণায় ত্ামাদের অভাবমুক্ত করবেন, यদি তিনি চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-रिक्মত-उয়ালা।
৬০. যাকাত তো কেবল ফকীর, মিস্কীন ও যাকাত ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য এবং যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জনা, দাস মুক্তির জন্য,

Ar
 ○ لَ

 O O.


 1100


 O 0 -هـ



$$
\begin{aligned}
& \text { 'َيْتُّبُبُ الهُ عَهُ }
\end{aligned}
$$

ঋণণ্্স্তদের জন্য，আল্নাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্মাহ্র তরফ থেকে ফরয। আর আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ，মহা－ रिক্মতওয়ালা।
৯৭．মরুু্বাসীরা কুফ্রী ও মুनाফिকীতে কঠোরতর এবং আল্মাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি যা नাযিল করেছেন，তার সীমারেখা সম্পর্কে তারা অধিক অজ্ঞ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ，মহা－হিক্মত－ उय़ाना।

১০৩．আপনি গ্রহণ করবেন তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা，তা দিয়ে তাদের পবিত্র করবেন ও পরিখদ্ধ করবেন，আর আপনি ঢাদের জন্য দুআ করবেন। নিশয় আপনার দুআ তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক। আর আল্মাহ্ সর্বণ্রোতা， সर्বজ্ঞ।

১১৫．আর আল্লাহ্ এমন নन যে，তিনি কোন কাওমকে হিদায়াত দাম করার পর जुম्রাহ করবেन，यতক্ষণ ना তিनि তাদের কাছে সুস্পষ্টরৃপে ব্যক্ত করেন， কী থেকে তরা সতর্ক থাকবে। নিশয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

## সূরা ইউনুস，১০ ：৬৫

৬৫．আর আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তাদের কথা। নিচয় সমস্ত কমতা ও সম্মান আল্লাহ্রই। তিনি সর্বশ্রোতা， সর্বজ্ঞ।

সূরা হিজ্র，১৫：২৫，৮৬
২৫．আর নিশয় আপনার রব একত্র করবেন তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে। তিনি তো মহা－হিক্মত－ उয়াना，সर्বজ্ঞ।
b৬．नিশ্য় আপনার রব মহাস্রৃষা，মহাজ্ঞানী।


。 0 ○

 O＇

迬


局



সৃরা নাহ্ল，১৬ ঃ १०
90．আর আল্নাহ্－ই তোমাদের সৃষ্টি করেছ্নে，তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌঁছান হবে অকর্মণ্য বয়সে， ফলে তার অজানা হয়ে যাবে কোন জিনিস জানার পরে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ，সর্বশক্তিমান।

সূরা আম্বিয়া，২১ ： 8
8．সে（রাসূল）বলढना，আমার রব आসমান ও যমীনের সব কথাই জানেন； আর তিনি সর্বশ্রোতা，সর্বজ্ঞ।

সূরা হাজ্জ，২২：৫২
৫২．আর আমি পাঠাইনি আপনার আগে কোন রাসূল কিংবা কোন নবী；কিন্তু যখনই তাদের কেউ কিছু আকাক্ষা কররছছ，তখ্ই শয়তান তার আকাক্ষ্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তবে আল্লাহ্ বিদূরিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর আল্নাহ্ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ，মহা－ হিক্মতওয়ালা।

সূরা মু‘মিনূন，২৩ ：৫১
৫）．হে রাসূলগণ ！তোমরা আহার কর উত্তম পবিত্র বস্তু থেকে এবং নেক－আমল কর। অবশ্যই আমি সম্যক অবহিত যা তোমরা কর সে সম্বন্ধে।

সूরা নূর，২৪：১৮，২১，২৭，২৮，৩২，৪১， ৫৮，৫৯，৬০，৬৪
Sb．আর আল্লাহ্ সুস্পষ্টরৃপে বিবৃত করেন তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ，মহা－হিক্মতওয়ানা।
． وَمِْ⿰亻⿱丶⿻工二又



## 


 9




O


## 



## Contents

2১. उ下ে यারা ঈমান এनেছ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনসরণ করো না। আর কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে, জেনে রাথ! শয়তান তো নির্দেশ দেয় অশ্লীল ও মন্দকাজ্রের। আর যদি না থাকতো তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্গহ ও রহমত, তঢে তোমাদের কেউ কখনো পরিশ্ধ হত্ধ পারতে না। আর আল্মাহ্ যাকে চান পরিশ্ধ করে থাকেন এবং আল্মাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করবে না, তোমাদের ঘর ব্যতিরেকে অন্য কারো ঘরে, যতক্ষণ না তোমরা প্রবেশের অনুমতি লাভ কর এবং গৃহ্বাসীদের সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।
২৮. তরে যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও, তাহ্লে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্মাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।
৩২. আর তোমাদের মাঝে যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে স্ত্রীর স্বামী নেই; তাদের বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের দাসদাসীদের মৃধ্য যারা এর যোগ্য তাদেরও। यদি তারা অভাবণ্ব্যু হ্য়, তবে আল্মাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করবেন স্বীয় অনুগ্রহে। আল্মাহ্ তো প্রাচ্র্যময়, সर्বজ্ঞ।
83. ঢুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে এ্রবং উড়ত্ত পাখীরা


عَيْرِيْ


^4-



 مِنْ كِبَّكَ




আল্লাহ্র তাস্বীহ্, পাঠ করর? তারা প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদত্রের ও তার তাস্বীক্রে পহ্রতি। আর আল্লাহ্ সমাক অবহ্তি, जারা या করে সে সস্ব屚।

Qb. उरश याরा ঈমাन এनেছ! তোমাদির কক্ষ প্রবেশের জনা বেন অনুমাত গ্রহণ করে, ঢোমাঢের মানিকননাধীন দাসদাসীরা এবং তোমাদের মध্যে যারা বয়ঃস্সক্ষিক্ষণে টপনীত হয়নি, তারা তিন সময়-ফজরের সালাতের পৃর্ব, দুপুরে তোমরা যখন পোশাক খুলে রাখ তখন এবং 凹্রার সালাতের পরে। $\because$ जিনটি जোমাদের গৌপनीয়তার সময়। 4 তিন সময় ছাড়া অन্য সময় বিনা অनুমতিত্তে প্রবেশ কর্লল, जোমাদের ও তাদের জন্য কোন অনাহ নেই। তোমাদের কতককে কতকের কাছে ত্ো যাতায়াত করढ্তই হয়। এভাবেই आল্ধাহ চোমাদের জना সूস्পষ্টরূ?প বিবৃত করেन आয়াতসমূহ। आর आল্মাহ সর্বজ্জ, মহা-रिক্মতজয়ালা।
৫৯. আর যখন তোমাদের মধ্যের বাল্করা বয়ঃসন্ধিক্ষৃণ টপনীত হয়, ছখন তারা যেন তোমাजের কক্ষে প্রবেশের জনা अनুমতি नৈয়, যেমন অनूমতি नেয় বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবেই আল্মাহ স্পষ্টরূপপ বিব্ত করেন তোমাদের জনা তাঁর আয়াতসমূহ । আর আল্ঞাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মত उয্যালা ।
৬०. आর नाরীद̆র মধ্যে याরা বদ্्षा, यারা বিবাহ্রে আশা রাতখ না, তাদের জন্য কোন শনাহ নেই, यদি তারা তাদের বর্হিবাস चুলে রা৷ে তাদের पৌन्मर्य প্রদर्শन ना कরে; उঢে



জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
৬8. জেনে রাথ, নি"চয় আল্লাহ্রই या কিছ্ম আছে আসমানে ও যমীনে। অবশ্যই তিনি জানেন, যা নিয়ে তোমরা ব্যাপৃত আছছা তা। আর যে দিন তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে তাঁর কাছে, সে দিন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন তার্রা যা করতো তা। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সर्বজ্ঞ

সূরা নাম্ল, ২৭: ৬,१৮
৬. আর নিষ্চয়ই আপনাকে তো আলকুরআন দেওয়া হচ্ছে মহা-रिক্মতওয়ানা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র তরফ থেকে।
१৮. निশয় आপনার রব তাদের মাঝে কয়সালা করে দেবেন স্বীয় হুকুমে। আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

সৃর্木া আনকাবূত, ২৯ : ৫, ৬০, ৬২
৫. যে আশা রাথে আল্লাহ্র সাক্ষাতের, সে জেনে রাথুক, আল্মাহ্র নির্ধারিত সময় আসবেই। আর আল্লাহ্ সর্বণ্রোতা, সर्বজ্ঞ।
৬০. আর অনেক প্রাণী আছে, যারা নিজেদের খাদ্য বহ্ন করে না, আল্মাহ্-ই রিযিক দান করেন তাদের এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রাতা, সর্বজ্ঞ।
৬২. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান রিযিক বর্ধিত করেন আর যার জন্য চান ঢা সীমিত কর্রেন, নিশ্য় আল্পাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

## সূরা রাম, ৩০: ©8

৫8. আল্নাহ্, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বলরুপে, তারপর তিনি


## Contents

দুর্শনতার পর দেন শক্তি এবং শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি সৃষ্টি করেন যা চান এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্কিমান।

## সৃরা মুক্মান, ৩১ : ৩৪

8. निচ্য় আল্লাহ্ কাছ্ রল্যেছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জান্নে या রয়েছে পর্ড্ড। আর কেউ জানে না, आগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন यমীনে সে মারা যাবে। নিচয় আল্লাহ্ সর্বఱ্ঞ, সম্যক অবাशিত।

भূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৬
২৬. আপনি বলুন, আমাদের রব, আমাদের এক সাথে একত্র করবেন, তারপর তিনি ফ্য়সালা করে দেবেন আমাদের মাঝে সঠিকতাবে। আর তিনিই ল্শেষ্ঠ ফয়সসানাকারী, সর্বষ্ঞ।

## সৃরা ফাতিন্থ, ৩৫ : ৩৮, 88

৩৮. निषয় আল্ধাহ् आসমান ও যমীনের অদ্শশ্য সমক্ধে অবগত। নিচ্য় তিনি সবিশেষ অবহিত, অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।
88. ..... আর আল্মাহ্ এমন নন যে, आসমান ও यমীন্নে কোন কিছ্ তাঁকে अক্ষম করতে পারে। নিষ়্ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
সৃর্রা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮, ৭৯, ৮০, ৮১,
৩৮. আর সूর্य চনে তার নির্দিট্ কক্ষে। ইহা পরাক্রমশানী, সর্বষ্ঞ আল্লাহ্ নির্ধারণ।
৭৯. আপনি বলুন, গলিত অস্থির মধ্যা তিনি প্রাণ সঞ্চার করবেন, যিনি তা প্রথমে



## 





钅 ○


وَوْكَكْنَ اللَهُ
لِيُحُجِزَكَ مِنْ شَنْءٍ فِيَالسَّمَّوْتِ



## 

সৃষ্টি কর্রে। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।
৮০. তিনি-ই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, আর তখন তোমরা তা থেকে তোমাদের আগুন জ্বালাও।
৮১. यিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি সক্ষম নন তাদের অনুর্রপ সৃষ্টি করতে ? হাঁ, অবশ্যই। আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

সূরা যুমার, ৩৯: ৭
৭. यদি তোমরা কুফ্রী কর, তবে আল্লাহ্ তো তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের কুফ্রী পসন্দ করেন না। यদি তোমরা শোক্র কর, তা হলে তিনি তাই তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। আর একের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের রবের কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের অবহিত করবেন, যা তোমরা করতে। নিষ্য তিনি সম্যক অবগত অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।

সূরা মু’মিন, 80 : ১, २
১. शा-মীম,
২. এ কিতাব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর।

সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা, $8 ১$ : ১২, ৩৬
১২. তারপর আল্মাহ্ আসমানকে দুই দিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে ব্যক্ত করেন এর বিধান। আর আমি সুশোভিত করি প্রদীপমালা দিয়ে নিকটবর্তী আসমানকে এবং তা সুরক্ষিত করি, এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্জ, আল্লাহৃর নির্ধারণ।

وَهُرْ
. -
 , بِقْحِر O بَّتَّ









৩৬. আর যদি তোমাকে প্ররোচিত করে শয়তানের কুমন্ত্রণা, তবে আশ্রয় নেবে আল্লাহ্র। নিশষ্য তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

সূরা শূরা, ৪২ ঃ ১২, ২৪, ৪৯, ৫০
১২. আল্লাহ্র-ই কাছে রয়েছে আসমান ও যমীনের চাবি। তিনি যার জন্য চান, তার রিয়ক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য চান তার রিয়ক সংকুচিত করেন। নিশয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
२8.
.......... আর আল্লাহ্ মিটিয়ে দেন বাতিলকে এবং প্রতিষ্ঠিত করেন হককে স্বীয় বাণী দিয়ে। নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে।
8৯. আল্नাহ्ন-ই বাদশাহী আসমান ও यমীনের, তিনি সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। তিনি দান করেন যাকে চান কন্যা সন্তান এবং তিনি দান করেন যাকে চান পুত্র সন্তান;
৫০. অথবা তিনি দান করে তাদের পুত্র, কন্যা উভয়ই এবং যাকে চান তিনি বঙ্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

## সূরা যুখ্গ্রক্ক, ৪৩ ঃ৮৪

৮8. আর তিনি সেই সত্তা, यিনি মাবূদ আসমানে এবং মাবূদ যমীনেও। আর তিনি মহা-হিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা হৃজুরাত, ৪৯ : ১, ১৩, ১৬,
১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোন বিষয়ে অগ্গণী হয়ো না; আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে। নিশ্য় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

## 品 

 - -
 وَ

 وَ 9









১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ্য ও এক নারী থেকে এবং তোমাদের করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত रতে পার। নিশয় তোমাদের মাঝে সে-ই আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমদদের মাঝে অধিক মুত্তাকী। নিশ্য় আল্লাহ্ সব জানেন, সব খবর রাখেন।
১৬. আপনি বনুন, তোমরা কি আল্লাহ্, জানাচ্ছ তোমাদের দীন সম্পর্কে? অথচ আল্মাহ জানেন, যা আছে আসমানে এবং যা আছে যমীনে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সূরা হাদীদ, ৫৭:৩, ৬
৩. তিনিই আদি ও অন্ত এবং প্রকাশ্য ও जু। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
৬. তিনি রাতকক প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। আর তিনি সম্যক অবহিত অন্তরে যা আছে जा।

সূরা মুজাদালা, ৫৮: ৭
१. आপनि কি লক্ষ্য করেননি, নিশ্চয় আল্দাহ্ জানেন या কিছ্ আছে আসমানে এবং या কিছू আছে যমীনে। এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না তিন জনের, যাতে তিনি তাদের চত্থর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না; আর পাঁচ জন্নেও হয় না, যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না এবং তারা এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক, আল্লাহ্ তাদের সংগে আছেন, তারা বেখানেই থাকুক না কেন। এরপর আল্লাহ্ তাদের জানিয়ে দেবেন কিয়ামতের দিন, তারা যা করে









$$
\begin{aligned}
& \text { r-r }
\end{aligned}
$$





তা। निশ্য় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।
সূরা জুমু'আ, ৬২ : ৭
१. আর ইয়াহূদীরা কখनো মৃত্যু কামনা করবে না, যে আমল তারা আগে করেছে সে কারণে। আর আল্নাহ্ সম্যক অবগত যালিমদের সম্পর্কে।

সৃরা তাগাবুন, ৬8:8, ১১
8. आল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছ্ আসমানে এবং यমীনে; আর তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, যা আছে অন্তরে তা।
১১. কোন বিপদ আসে না আল্নাহ্র হুকুম ছাড়া। আর যে ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি, তিনি তার অন্তরকে হিদায়েত দান করেন, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে. সर्বজ্ঞ।

সূরা তাহ্রীম, ৬৬ : ২
২. আল্লাহ্ তো বিধান দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের; আর আল্লাহ্ তোমাদের বন্ধু, তিনি সর্বজ্ঞ, মহা-হিক্মতওয়ালা।

সৃরা মুল্ক, ৬৭: ১৩
১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল বা প্রকাশ্যেই বল; আল্মাহ্ সম্যক অবহিত, যা আছে অন্তরে ঢা।

সূর্রা দাহন্র, ৭৬ : ৩০
৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, আল্মাহ্ ইচ্ছা না করলে। নিশচয় আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, মহা-शিক্মতওয়ালা।




 وَاللُُُ عَـِلْمَّ بِنَّاتِ الصُنُوُرِ







-
৭. সম্যক দ্রষ্ঠা بَصيّر"

সূরা বাকারা, ২: ৯৬, ১১০, ২৩৩, ২৩৭, ২৬৫
৯৬. আর অবশ্যই আপনি পাবেন ইয়াহূদীদের জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষের মাঝে অধিক লোভী; এমন কি যারা মুশ্রিক তাদের চাইতেও। তাদের প্রত্যেকেই আকাজ্ষা করে যদি তাদের হাযার বছরের জীবন দেয়া হরো। কিন্তু তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না তার এ দীর্ঘ জীবন। আর তারা যা করে সে সম্বঞ্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।

د১০. তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর যে উত্তম কাজ তোমরা নিজ্জেের কল্যাণের জন্য আগে পাঠাবে, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্র কাছে। নিশয় আল্মাহ্ যা তোমরা কর তার সম্যক দ্রষ্টা।
২৩৩. ..... আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং জেনে রাখ, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।
২৩৭.
.... আর তোমরা ভুলে যেয়ো না নিজেদের মাঝে সদাশয়তার কথা। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।
২৬৫. আর যারা নিজ্জের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও ন্লিজেদের আற্ম বলিষ্ঠ করণের জন্য, তাদের উদাহরণ কোন উঁচू ভূমিতে অর্বস্থিত একটি উদ্যান, যেখানে মুষলধাত্র বৃষ্টি হয়, ফনে সেখানে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। তবে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি না হলেও হাল্কা বৃষ্টিই


## 





যথেষ্ট। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, जার সম্যক দ্র্যা।
সূরা আলে ইমরান,৩: ১৪, ১৫, ১৯, ২০, ১৫
28. आকर্ষণীয় করা হয়েছে মানুষ্ষের জন্য নারী, সন্তান-সত্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণরেপ্য ও চিহ্তিত অপ্বরাজি, গবাদি প এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি। এ সব দুनिয়ার যিন্দেগীর ভোগ্যবব্দু। आার অাল্লাহ, তাঁরই কাছে উত্তম প্রত্যাবর্তনग्रल।
2৫. আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের খবর দেব এমন কিছ্মর, যা এর চাইতে উত্তম? যারা তাক্ওয়া অবলম্নন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় য়ার পাদদেলে নহরসমूহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আরো তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র ন্ত্রীণণ এবং আল্লাহ্র তরূ থেকে সৰ্ত্রি্টি। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সপ্পর্কে সম্যক দ্রষ্ঠা।
১৯. निশ্ট্য দীन रলো আল্লাহ्র কাছছ ইসলাম। যাদের কিতাব দেয়া হর়্েছিল, তারা পরশ্পর বিদ্দেষবশত তাদদর কাছে জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য সৃৃিি করেছিন। আর কেউ আল্লাহ্র আয়াত অন্বীকার করনেে, আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহনেদ্রতত।
২০. তবে यদি তারা আপনার সাথে তর্কে निबु रश़, তा रनে বनून, आমি পরিপূর্ণক্রপপ আঅ্মসমপ্পণ করেছি আল্লাহর কাছে এবং आমার অनूमाরীরাও! ার आপनि তাদের आরও বলून, যাদের किতাব দেয়া হর্যেছিন এবং যারা নিরক্ষ্, তোমরা কি आख्यमমর্পव করেছছ ? शें, यদি তারা

## 








 ,



আশ্মসমর্পণ করে，তবে তারা হিদায়াত লাভ করবে। কিন্তু যদি তারা মুখ ．যিরিয়ে নেয়，তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্ট।।
১৫৬．ওহে যারা ঈমান এনেছ！তোমরা তাদের মত হয়ো না，যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন পৃথিবীতে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়，তখন তাদের সম্পর্ক বনে，তারা यদি আমাদের কাছে থাকতো তবে তারা মরতো না এবং নিহতও रতো না। ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। আর আল্নাহ্ জীবন দেন এবং মৃত্য দেন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর তার সম্যক দ্রষ্টা।

## সूत्रा निना， $8:$ ©

৫৮．निচয়ই জা্দাহ তোমাদের নির্দেশ দেন ষে，তোমরা ফিরিয়ে দিবে আমানত তার হক্দারকে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে，তখন ইনসাফের সাথে বিচার করবে। নিশয় আল্মাহ্ সর্বণ্রোতা， সর্ব্দ্টষ্টা।

১৩৪．কেউ দুনিয়ার প্রতিদান চাইলে，ত্ট্ব আল্মাহ্র কাছে তো রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিদান। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা，সর্ব্রদ্রা।

সূরা আনফাল，৮ ：৩৯，৭২
৩৯．আর তোমরা যুদ্ধ করতত থাক কাফিরদের বিরুদ্ধে ফিত্না বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত এবং পরিপৃর্ণভাবে আল্মাহ্র मীন প্রতিষ্ঠिত না হওয়া পর্যন্ত；কিন্তু यদি তারা বিরত হয়，তবে তারা या করে， আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্ট।

 0 O，
全動






 نَنْ⿰亻⿱丶⿻工二又 015

$$
\begin{aligned}
& \text {-ra } \\
& \text { وَئِّ }
\end{aligned}
$$

৭२. निশয় যারা ঈমান এনেছে, হিযরত করেছে; জিহাদ করেছছ নিজ্রেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু । আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্ৰের দায়িত্র তোমাদের নেই। কিন্তু তারা यদি দীন সম্বক্ধে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; যে কাওম ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১২
১১২. আর আপনি দৃঢপদে থাকুন, যে ভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা আপনার সাথে ঈমান এনেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্ঠ।

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১১, ৩০, ৯৬
১. পবিত্র মহান তিনি, যিনি রাত্রে বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে (মুহাম্মদ (সা)-কে) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। নিশ্চয় আল্মাহ্ তিনি সর্বশ্রোতা, अर्ব্র্্টা।
৩০. निশয় আপনার রব, যার জন্য চান রিয়ক বৃদ্ধি করেন এবং সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্ব্বদ্রষ্ট।

৯৬. বनুন, আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার -ও তোমাদের মাঝে, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্ট।

সূরা হাজ্জ, ২২: ৬১, ৭৫
৬১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবিষ্ট করান দিনকে রাততর মধ্যে, আর আল্নাহ্, তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
৭৫. आল্লাহ্ মনোনীত করেন ফিরিশ্তাদের থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশয়ই আল্মাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ফুর্রকান, ২৫: ২০
২०. আর आমি পাঠাইনি आপনার আগে রাসুলদের থেকে কাউকে, কিন্তু তারা তো আহার করতো এবং চলাফেরা করতো হাটে বাজারে। আর আমি তো করেছি তোমাদের এককে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বর্রপ। তোমরা কি সবর করবে না? আর আপনার রব তো मর্বদ্রষ্টা।

সূরা লুক্মান, ৩১: ২৮,
২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্খান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ ছাড়া আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্ঠা।

সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩১, 8৫
৩১. আর আর আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা সত্য, তা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্য় আল্লাহ্ তौর বান্দাদদর সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত, সर्दদ্রষ্টা।
আল-কুরুআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খঞ্ড)-১৩




وَ 0

 (انَّ。r.




A- 1



 إِّهُ

8৫. আর আল্লাহ্ যদি পাকড়াও করতেন মানুষকে তাদের কততকর্মরর জন্য, তা रলে তিনি রেহাই দিত্তন না ভূ-পৃষ্ঠের কোন প্রাণীকে; কিন্তু তিনি অবকাশ দেন তাদের এক নির্দিষ্টকান পর্যন্ত। তারপর তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে, আল্লাহ্ তো তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্ঠা।

সূরা মু’মিন, 80: ২০, ৫৬
২०. আর आলুাহ् ফয়সালা কররন যথাযথাভাবে; কিন্ত্র তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা তো ফয়সালা করতত পারে না কিছ্ররই। निশ়্ আল্নাহ্, , তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।
৫৬. নিশ্চয় যারা বিতর্কে নিপ্ত হয়, আল্মাহ্র আয়াত সম্পর্কে, তাদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও; তাদের অন্তরে তো রয়েছে কেবন অহঙ্কার, তারা এ ব্যাপারে লক্ষ্য উপনীত হতে পারবে না। অতএব আশ্রয় नিক আল্মাহ্র। नि"চয় আল্লাহ্, তিनি সর্বबোতা, সর্বদ্রষ্ঠা।

সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা, 8১:80
80. निশ্চয় यারা বিক্তত করে আমার আয়াত্সমূহ, তারা তো লুকাতে পারবে না আমার থেকে। কে উত্তম যে জাহান্নাপ্ নিক্ষিপ্ত ২বে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে ? তোমরা কর যা চাও। নিশ্চয় তিনি, তোমরা যা কর, তার সম্যক জানেন, স্ম্যক দেখেন।

## সূরা শৃরা, ৪২: ১১, ২৭

১১. তিনি আদি-স্রষ্টা আসমান ও यমীনের। তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য


## 

 جَعـىতোমাদের মধ্য থেকে জোড়া এবং চতুষ্পদ্ জন্ত্রদেরও সुষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি চোমাদের বিস্তার ঘটান এর মাধ্যমে। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সर्ব্র্টষ্ঠ।।
২৭. আর যদি আল্লাহ্ তাঁর সব বান্দাদের জন্য রিযিকের প্রাচূর্य দিতেন, তা হলে তারা অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো পৃথিবীতে; কিন্ত্র তিনি তা দেন তাঁর ইচ্ছামত পরিমাণে। নিশ্চ তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্ঠা।

## সৃরা হহজুরাত, 8৯ : ১৮-

১৮. निশয় আল্লাহ্ জানেন আসমান ও যমীনের গায়েব। আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

## সূরা হাদীम, $09: 8$

8. তিনিই সুষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর স্থিত হলেন। তিনি জানেন, या কিছু প্রবেশ করে যমীনে এবং যা কিছ্ূ বের হয় সেখান থেকে, আর যা কিছু নামে আসমান থেকে এবং যা কিছू উঠে সেখানে। আর তিনি আছেন তোমাদের সাথে, যেখানেই তোমরা থাক না কেন। আল্লাহ্ তোমরা যা কর, তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূর্রা মুজাদালা, ৫৮: )
3. অবশ্যই আল্লাহ্ उনেছেন সে নারীর কথা, যে বাদানুবাদ করছে আপনার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং ফরিয়াদ করছে আল্লাহ্র কাছেও। আর আল্লাহ শোনেন তোমাদের কথোপকথন । নিচ়্ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্ব্র্টষ্ট।|
ع- هُوَالَّنِّىُ خَلَتَ السَّبـوْوِتِ
إَِّا

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৩
৩. তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের আয়ীয়-স্বজন, আর না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ২
২. তিনিই সৃষ্টি কররছেন তোমাদের তারপর তোমাদের মাঝে কেউ হয় কাফির আর তোমাদের মাঝে কেউ হয় মু’মিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১৯
১৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদদর উর্ধে পাখীদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকূচিত করে ? তাদের স্থির রাখে না কেউ দয়াময় आল্মাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয় সম্যক দ্রষ্টা।
b. মराঅनूগ্গহশীन

সূ<া বাকারা, ২: ১০৫
১০৫. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা এবং মুশ্রিকরা চায় না যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কন্যাণ নাযিল হোক। আর আল্লাহ্ তौঁর রহমতের সাথে খাস্ করে নেন, যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৪
98. আর আল্লাহ্ তॉর রহমতের সাথে খাস করে নেন যাকে চান। আল্মাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।


সূরা আনফাল, b ঃ ২৯
২৯. ওহে যার ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আল্মাহ্কে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদের দেবেন হক ও বাতিলে পার্থক্য করার শক্তি এবং বিদূরিত করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যূতিসমূহ, আর ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্নাহ্ মহাঅनুপ্মহশীল।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২১, ২৮, ২৯
২১. তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগ্ফিরাত ও জান্নাতের জন্য, যার প্রশশ্ততা আসমান B यমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করে রাথা रয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্মাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। এটা আল্লাহ্র অনুপ্রহ, তিনি ঢা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।
২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি। তিনি তোমাদের দান করবেন দ্বিগুণ তौঁর রহমত থেকে, আর তোমাদের জন্য তিনি দেবেন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদের কমা করবেন। आর আল্মাহ্ পরম ক্মাশীল, পরম দয়াनू।
২৯. এ জন্য যে, আহ্লে কিতাব যেন জানতে পারে, তাদের কোন অধিকার নেই আল্লাহ্র অন্থ্রাহ্র কোন কিছ্রর উপর এবং অনুগ্রহ তো আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ্ মহাঅनूগ্গহশীল।











0 O





সূরা জুমু'আ, ৬২ : 8
8. এ হলো আল্মাহ্র অনুগ্রহ, ঢিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্नाহ্ মহা-অনুগ্রহশীল।
৯. সবিশেষ অবহিত

সূরা বাকারা, ২: ২৩৪, ২৭১
২৩৪. আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে। তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। তারপর যখন তারা তাদের ইদ্দত কাল পৃর্ণ করবে, তখন তোমাদের জন্য কোন ওুনাহ নেই, তারা যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে, আর আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।
২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তো তা উত্তম। আর यদি তোমরা গোপনে দান কর এবং দাও তা ফকীর মিস্কীনদের; তাহলে তাতো আরো উত্তম তোমাদের জন্য। আর বিদূরিত করবেন আল্লাহ্ তোমাদের থেকে তোমাদের কিছ্ ত্রুটি-বিচ্যূতি। আর আল্মাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অরহিত।

## সূর্木া আলে ইমরান, ৩ : ১৮০

১৮০. আর যারা কৃপণতা করে, তাদের আল্মাহ্ যা দিয়েছেন নিজ অনুগ্গহে তাতে, তারা যেন কিছূতেই মনে না করের যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং, তাতো অকল্যাণকর তাদের জন্য। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি হবে। আর আল্লাহ্রই মালিকানা আসমান ও যমীনের। আর আল্মাহ্, তোমরা যা কর সে সস্পর্কে সবিশেষ অবহিত।
 5


场: ,

 . يَبْخَلُْنَ


সূরা নিসা, 8 ঃ ৩৫, ৯৪, ১২৮, ১৩৫
৩৫. আর যদি তোমরা আশংকা কর বিরোধের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে; তা হলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজ্জন সালিস নিযুক্ত করবে; যদি তারi উভয়ে নিষ্পত্তি চায়, তবে আল্মাহ্ তাদের নিষ্পত্তির তাওফীক দেবেন। নিশয় আল্নাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।
৯8. ওহে यারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্মাহ্র পথে অভিযানে বের হবে, তথন পরীক্ষা করে নেবে; আর কেউ তোমাদের সালাম করলে, দুনিয়ার সম্পদের আকাক্ষায় তাকে বলো না : তুমি তো মু'মিন নও। বস্তুত আল্মাহ্র কাছে রয়েছে প্রচুর গণীমত, তোমরা তো আগে এর্দপই ছিলে, তারপর আল্মাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তোমরা পরীকা করে নিও। নিচয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।
১২৮. আর यদি কোন ন্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে ভয় করে দুর্ব্যবহার কিন্বা উপ্পক্ষার, তবে তাদের কোন গুনাহ নেই, যদি তারা নিজেরদের মাঝে আপোষ নিষ্পত্তি করে নেয়। আর আপোষ নিষ্পত্তিই উত্তম; এবং মানুষ তো স্বভারতই লোভী-কৃপণ আর যদি তোমরা ভাল কাজ্জ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমরা যা কর, আন্নাহ্ তো সে সম্পর্কে সंম্যক অবহিত।
১৩৫. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ় থাকবে ন্যায়বিচারে, आল্লাহ्র জन্য সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা হয় তোমাদের নিজেদের, অথ্বা পিতামাতার ও


隹



আण্মীয়-স্বজনের বিক্রুদ্ধে; সে ধনী হোক কিম্ম গর্রীব হোক, আল্লাহ্ উভट্যেরই নিকটতর। অতএব তোমরা খেয়াল-ฆুশীর অনুসরণ করবে না ন্যায়বিচার করতে। আর যদি তোমরা পেঁচলো কথা বলো অথবা পাশ কাট্ট্যে যাও, তবে জেনে রাখ নিচ্য আল্লাহ্, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবरिण।

## সৃরা মায়িদা, ৫:৮

৮. ওছহ यারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃए় থাকবে আল্লাহ্র জন্য সাষ্মীস্বরূপ ন্যাঢ়़র সাথথ। আর তোমাদের যেন প্ররোচিত না করে কোন কাওমের প্রতি বিদ্দেষ সুবিচার না করতে। তোমরা সুবিচার করবে, এটাই তাক্ওয়ার নিকটত্। । আর তোমরা ভয় করবে আল্লাহ্কে। নিশ্চয় আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অयरिण।

সূর্木া আ‘র্রাফ, ৬ : ১৮, ৭৩, ১০৩
১৮. আর आল্লাহ ম্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রম্মশালী। তিনি মহা-হিক্মতওয়ানা, সবিশেষ অবহিত।
१७. आর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যथাযথভাবে। আর যখন তিনি বলেন, इও, তখনই হয়ে যায়। তাঁর
 দিনের, यেদিন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তিনি পরিষ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্যেয। আর তিনি মহা-হিক্মতওয়ালা, সবিলেষ অবरिण।
১০৩. তॉকক ধারণ করতে পারে না দৃষ্ঠি; কিন্মু তিনিই ধারণ করেন সব দৃষ্টি এবং তিনি সৃক্ষ্মপ্শী, সম্যক অবহিত।


:
كِ




وَهُوَ الْحَكِمْمُ الْخَبِيُرُ
 وَ

 O'



সূরা তাওবা, ৯! : ১৬
১৬. তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, যে পর্যন্ত না আল্মাহ্ প্রকাশ করে দেন তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু’মিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরন্গ বন্ধুর্রপে গ্রহণ করেনি? আর আল্মাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরা বনী ইসরাঈন, ১৭ : ১৭, ৩০, ৯৬
১৭. আর কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্ধংস করেছি নূহের পর; আর আপনার রবই যথেষ্ট স্বীয় বান্দাদের পাপের ব্যাপারে সম্যক খবর রাখা ও সম্যক দ্রষ্টা হিসেবে।
৩০. निষ্য় আপনার রব, যার জন্য ইচ্ছা রিয়ক বৃদ্ধি করেন এবং সীমিত করেন। নিঁচয় তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।
৯৬. আপনি বলুন, আল্লাহ্-ই যতেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে, নিচয় তিনি স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, সম্যক দ্রষ্ঠা।
সূব্রা হাজ্জ, ২২: ৬৩
৬৩. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্মাহ্ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে পৃথ্বী সবুজ-শ্যামন হহয়ে উঠে? নিশয় আল্মাহ্ সম্যক সূক্মদর্শী, সবিশেষ অবহিত।

সূর্রা নূর, ২৪:৩০, ৫৩
৩০. বनूন মু’মিনদের, তারা यেন সংযত করে তাদের দৃষ্টি এবং হিফাযত করে তাদের লজ্জাস্থানকে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়। নিশয়







 18

إنَّ اللّهُ لَطِيْفُ خَبِّرُّ

 আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম অণ)-১৪

আল্লাহ্ সবিশেষ অর্বহিত, তারা যা করে সে সম্বন্ধে।
৫৩. আর মুনাফিকরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে, यদি আপনি তাদের আদেশ করেন, তবে তারা অবশ্যই জিহাদে বের रবে। আপনি বলুন, তোমরা শপথ কররা না, যথার্থ आনুগত্যই काম্য। निশ্চয় আলুাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সবিশেষ अবহिত।

সূরা ফুরকান, ২৫:৫৮
৫৮. আর आপনি ভরসা কব্রুন চিরঞ্জীব আল্লাহ্, উপর, यিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ করুন। जিনি তॉর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।

সূরা নাম্ল, ২৭:৮৮
৮৮. আর তুমি দেখছা পর্বতমালা, মনে করছো তা স্কৃি্রি, অথ্চচ তা মেঘমালার ন্যায় চলবে। এ হলো আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য, তিনি সুষম করেছেন সব কিছু। নিশ্য তিনি তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সূরা লুক্মান, ৩১ ঃ ১৬, ২৯, ৩৪
১৬. হে বৎস! কোন কিছু যদি হয় সরিষার দানা পরিমাণও এবং তা যদি থাকে পাথরের মাঝে, কিম্বা আকাশে কিংবা মাটির निচে, তবুও আল্মাহ্ তা नিয়ে आসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্মদর্শী, সম্যক অবহিত।
২৯. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করান রাতকে দিনের মধ্যে এবং তিনি প্রবিষ্ট করান দিনকে রাতের মধ্যে: আর তিনি निয়ন্ত্রিত করেছছন সূর্য ও চन्দ্রকে, প্রত্যেকটি বিচরণ করর নির্দিষ্টকাল


$$
\begin{aligned}
& \text { or }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كَاعَعْ }
\end{aligned}
$$



পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্, তোমরা যা কর जে সম্বঙ্ধ্ধ সম্যক অবহিত।
৩8. निশ্চয় আল্লুাহ্রই কাছে রঢয়ছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনি জানেন, যা আছে গর্ডে। আর কেউ জানে না, সে কি অর্জন করবে আগামীকাল। কেউ জানে না, কোন যমীনে তার মৃত্যু হবে। निশ্ডয় आল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

সুরা আহ্যাব, ৩৩: ২
২. আর আপনি অনুসরণ করুন তার, যা ওইী করা হয় আপনার প্রতি আপনার রবের তরফ থেকে। নিশ্চয় আল্নাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

সूরা সাবা, ৩8: ১
১. সমত্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আসমানে या আছে এবং যমীনन যা আছू সব কিছ্র ম মালিক, আর তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা आখিরাতেও। তিনি মহা-হিক্মতওয়ালা, সবিণশষ অবহিত।

## সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ৩১

৩). আর যে কিতাব নাযিল করেছি আপনার প্রতি, তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতান্বে সমর্থক। নিশ্য় आল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সর্বদ্বষ্টা।

সূরা শুরা, 8২: ২৭
২৭. আর यদি আল্মাহ্ তাঁর সय বান্দাকে রিযককে প্রাচूর্य দিতেন, তবে অবশ্যই তারা সীমালঙঘন করুো পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি তা নাযিল করেন তॉঁর ইচ্ছামাফিক পরিমাণে। নিশ্চয় তিনি
(5َّ
ع ${ }^{\prime}$ عَ (畀



Ol發

 ○







তাঁর রান্দাদের সম্পক্কে সবিশেষ অবহিত, সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা হজুরাত, 8৯: ১৩
১৩. হে মানুষ! আমি-ই তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক নর ও এক নারী থেকে, আর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র; যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতত পার। নিশয় তোমাদের মাৰ্小 আল্নাহ্র কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাবান, ভে তোমাদের মাबে সর্বাধিক মুক্তাকী। নিশয় আল্মাহ্ সব কিছ্ম জানেন, সব কিছ্রর খবর রাথেন।

## সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১০

১০. আর তোমরা কেন আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে না, অথ্ আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ্রই ? সমান হতে পারে না তোমাদের মধ্যে তারা যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছছ এবং যুদ্ধ করেছে; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চাইতে, যারা পরে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে উভয়কে আল্নাহ্ কল্যাণের প্রতিঝ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

সূর্রা মুজাদালা, ৫৮ ঃ৩, ১১, ১৩
৩. আর যারা যিহার করে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে, পরে ফিরে আসে তা থেকে, যা তারা বলেছিল; তখন একটা দাস মুক্ত করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার আগে। এ দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সম্যক अবহिত।

إِنَّهِعِبَحِ

. ا- وَوَ






 نَتَحْرِيرِ رَتَبَّةٍ كا

১). उरु याরা ঈমান এनেছ! यখन তোমাদের বলা হয়, তোমরা স্থান করে দাও মজলিসে, তখন স্থান করে দিবে, আল্লাহ্ স্থান করেরে দেবেন তোমাদের জন্য। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠঠ যাৰে। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে তাদের মর্যাদা উন্নীত করবেন, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইল্ম দান করা হয়েছে। আর আল্নাহ্, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।
১৩. তোমরা কি কষ্ট মনে করো তোমাদের মুপেচপেে কথা বনার পূর্বে সাদাকা প্রদান করাকে? যখন তোমরা সাদাকা দিতে পারলে না আর আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তখন তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এ্বং আনুগ্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর আল্লাহ্ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

## সূরা হাশ্র, ৫৯: ১b

১৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে; আর প্রত্যেকেই ভেবে नেখুক সে আগামী কালের জন্য •কি अগ্八িম পাঠিয়েছে। আর তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে, নিশ্যয়ই আল্লাহ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে।
সূরা মুনাফ্িককন, ৬৩: ১১
১১. আর কিছুতেই আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে। আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে।

সূরূা তাগাবুন, ৬৪:b
৮. আর তোমরা ঈমান আनো আল্নাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ত্রবং সে

##  <br>  

## 

 -

## Contents

জ্যোর্তিময় কুরআন, যা আমি নাযিল কর্রিছি তাতে। আর আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

## সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ১৪

ゝ8. यিनि সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্মাদর্শী, সম্যক অবহিত।

সূরা আদিয়াত, ১০০: ১১
১১. नিশ্চয়ই তাদের রব সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

$$
\begin{aligned}
& \text { b والنُّرُ }
\end{aligned}
$$

## ط



0 为

> So. প্রাচूर्यमয়

সूরা বাকারা, ২: ২৬৩, ২৬৭
২৬৩. ভাল কথ্থা এবং ক্ষমা সে দানের চাইতে শ্রেয়, যার পরে ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ্- প্রাচুর্যময়, পরম সহ্নশীল।
২৬৭. ওকে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর সে উত্তম জিনিস থেকে, যা তোমরা উপার্জন কর এবং যা আমি তোমাদের উৎপন্ন করে দেই যমীন থেকে; আর তোমরা সংকল্প করো না এর निকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার; অথচ তোমরা তা গ্রহ্ণ করার নও, যদি না তোমরা চোখ বুঁজে থাক। আর তোমরা জেনে রাখ, নিশয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা আলে ইম্রান, ৩ ঃ ৯৭
৯৭. আল্মাহ্র ঘরে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামে ইব্রাহীম, আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে তো নিরাপদ। আল্মাহ্র উদ্দেশ্যে সে घরের হজ্জ করা সে লোকের জন্য ফরয, যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে। কিন্ত্রু


8 8v

وَنِّهُ كَكَ


কেউ কুফরী করলে, সে জেনে রাখুক, নিশচ! আল্লাহ্ অমুখাপ্পক্ষী বিশ্বজগৎ থেকে।
সূরা নিসা, 8 : ১৩১
১৩১. আর আল্লাহ्রই যা কিছু রয়েছে आসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে। আমি তো নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের এবং তোমাদেরও যে, তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে। অবে যদি তোমরা কুফ্রী কর, তাহুলে জেনে রাথ, আল্মাহরই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্নাহ্ প্রাচूर्यময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা আন ‘আম, ৬ : ১৩৩
১০৩. আর আপনার রব প্রার্ম্যময়, দয়াশীল। यদি তিনি চান তোমাদের অপসারিত কররে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে, ততে তিনি তা করতে পারেন; যেমন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন্ন অন্য এক কাওমের বংশ থেকে।
সূরা ইউনুস, ১০: ৬৮
৬৮. তারা বলে, আল্মাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ মহান, পবিত্র! তিনি প্রাচूর্यময়! তौँরই যা কিছू আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। নেই তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ এ দাবীর পক্ষে। তোমরা কি বলছো আল্নাহুর বিরুদ্ধে এমন কিছু, যা তোমরা জান না ?
সূরা ইব্রাহীম, $>8$ ঃ৮
৮. আর বলেছিল মূসা, यদি তোমরা কুফ্রী কর এবং পৃথিবীতে যারা আছে সবাই,

## 








 ِيْنِ
 هی 1n


 Oعَى

人


তবে জেনে রাখ, निশ্চয় আল্মাহ্ প্রাচুর্যময়, অতিশয় প্রশংসিত।

সূরা হাজ্জ, ২২: ৬৪
৬8. আল্লাহ্রই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর निশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো প্রাচুর্यময়, অতিশয় প্রশংসিত।
সৃর্রা नाম্ল, २१ : 80
80. . . . . আর যে শোক্র করে, সে তো শোক্র করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, এবং যে কুফ্রী করে সে জেনে রাখুক; আমার রব তো প্রাচুর্যময়, মহানুভব।
সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬
৬. আর যে চেষ্টা করে, সে তো চেষ্টা করে নিজ্রের জন্যই। নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী বিশ্বজগৎ থেকে।
সূরা নুক্মান, ৩১ : ১২, ২৬
১২, আর আমি তো দিয়েছিলাম লুক্মানকে বিশেষ জ্ঞান যে, শোক্র কর আল্মাহ্র । যে শোক্র করে, সে তো শোকর করে তার নিজ্রেরই জন্য; আর যে কুফরী করে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্মাহ্ প্রাচুর্যময়, अতি প্রশংসিত।
২৬. আল্লাহ্রই যা কিছ্ আছে আসমানে ও যমীনে। নিশয় আল্লাহৃ তিনি প্রাচূর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৫
১৫. হে মানুষ! তোমরা তো মুখাপেক্ষী আল্লাহ্র। আর আল্লাহ্ তিনি প্রাচূর্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭
৭. यদি তোমরা কুফ্রী কর, তবে জেনে রাখ, नিশ্চয় আল্মাহ্ তোমাদের

## 

 O 0 .






 n-m

 O


মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি পসন্দ করেন না তাঁর বান্দাদের জন্য কুফ্র। আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন।

সূরা মুহাম্মাদ, 8৭:৩৮
৩৮. দেখ, তোমরা তো তারাই, যাদের বলা হয়েছে ব্যয় করতে আল্লাহ্র পথে। কিন্তু তোমাদের মাঝে কেউ কেউ কৃপণতা করে; আর যে কেউ কৃপণতা করে, সে তো কৃপণতা করে নিজেরই প্রতি। আর আল্লাহ্ তো প্রার্র্যময়, এবং তোমরা ফকীর, यদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে তিনি স্থলবর্তী করবেন অন্য কাওমকে তোমাদের স্থলে, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৪
28. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে নির্দেশ দেয় কৃপণতা করার। আর যে মুঈ ফিরিয়ে নেয়, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তো প্রাচূর্यময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ঃ ৬
৬. निশ্চয় তোমরা, যারা আল্মাহ্ ও আখিরাতের আশা রাখ, তাদের জন্য রয়েছে ইব্রাহীম ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ। তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি প্রাচ্র্যময়, অতি প্রশংসিত।

সূরা তাগাবুন, ৬8 : ৬
৬. (কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি)এ জন্য রয়েছে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসতো, আর তারা বলতো, মানুষ কী আমাদের
 আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খণ)-১৫

পথের সন্ধান দেবে? তারপর তারা কুফরী করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ্ পরওয়া করলেন না। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, অতি প্রশংসিত।
১১. মহাহ্কিমচওয়ালা

সূরা বাকারা, ২ ঃ ৩২, ১২৯, ২০৯, ২২০, ২৪০, ২৬০
৩২. ফিরিশ্তারা বললো : আপনি পবিত্র মহান। নেই আমাদের কোন জ্ঞান, আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। নিশ্চয় আপনি তো সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।
১২৯. হে আমাদের রব! আপনি প্রেরণ করুন্ন ঢাদের কাছে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের পাঠ করে ত্নাবে আপনার আয়াতসমূহ এবং তাদের শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিক্মত এবং পরিশুদ্ধ করবে তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
২০৯. আর যদি তোমরা পিছলিয়ে যাও, তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে; তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমমালী, হিক্মতওয়ালা।
২২০. ......... আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে, বলুন : তাদের জন্যা সুব্যবস্থা করা শ্রেয়। আর यদি তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন, কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং কে শ্খ্খলাবিধানকারী। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তোমাদের কৰ্টে ফেলতে পারতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

280. আর তোমাদের মধ্যে যারা ত্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে দেয়, তাদের জন্য এক বছরের ভরণপপাষণের ওসীয়্যত করে যায়। তবে স্ত্রীরা যদি নিজেরাই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তারা নিজেদের জন্য বিধিমত यা করবে, তাতে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
২৬০. আর স্মরণ কর! বলেছিল ইব্রাহীম ঃ হে আমার রব! আপনি দেখান আমাকে কি ভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম বললো : হুা, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ্ বললেন ঃ তাহলে চারটি পাখী নেও এবং তাদের তোমার বশীভূত করে নেও। তারপর এদের এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদের ডাক, তারা দ্রুত্গতিতে তোমার কাছে আসবে। আর জেনে রেখ, নিশ়্ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতउয়ালা।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬, ১৮, ৬২, ১২৬
৬. আল্লাহ্ই তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগর্ভে যেভাবে তিনি চান। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। यिनि পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
د৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, আর ফিরিশ্তারা এবং জ্ঞানীগণও। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত उয়ালা।
|












$$
\begin{aligned}
& \text { يَشَبَّ } \\
& 0 \\
& \text { ن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { O }
\end{aligned}
$$

৬২. निশ্চয় এ সব তো সত্য ঘটনা। আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
১২৬. আর এ সব তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কেবন সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য করেছেন। সাহায্য তো কেবল আল্মাহ্র তরফ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা निসা, 8 : ২৬, ৫৬, ১০৪, ১১১, ১৬৫, ১१०
২৬. আল্লাহ্ চান তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে এবং তোমাদের অবহিত করতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি আর তোমাদের কমা করতে। আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতउয়ালা।
৫৬. নিশ্য় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াতসমূহ, অচিরেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আণুনে। যখনই তাদের চামড়া দগ্ধীভূত रবে, তখন তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করেন। নিশয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতउয়ালা।
১০8. আর তোমরা হতাশ হয়ো না শত্রুদের অনুসন্ধানে। यদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তারাও তো তোমাদেরই মত কষ্ট পায়; কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র কাছে যা আশা কর, তারা তা আশা করে না। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতउয়ाला।
১১১. আর যে পাপ কাজ করে, সে তো তা করে নিজেরই অকল্যাণের জন্য। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

১৬৫. আমি প্রেরণ করেছি অনেক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল, যাতে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে-রাসূল আসার পরে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
১৭০. হে মানুষ! রাসূল তো নিয়ে এসেছে তোমাদের কাছে সত্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব তোমরা ঈমান আনো; তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর यদি কুফ্রী কর, তবে জেনে রাখ; আল্লারই या কিছू আছে আসমানে এবং যমীনে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতउয়ाना।

## সূর্রা মায়িদা, ৫:৩৮, ১১৮-

৩৮. আর চোর পুরুষ হোক অথবা নারী, কেটে দাও তাদের হাত; এটা শাস্তি তারা যা করেছে তার, আল্লাহ্র তরফ আদর্শ থেকে দণ স্বর্রপ। আলাহ্ পরাক্রমশালী, মহা-হিক্মতওয়ালা।
১১৮. যमি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা; আর আপনি यদি তাদের কমা করে দেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী মহাহিক্মতउয়ালা।

সूরা জান‘আম, ৬ : ১৮, ৭৩, ৮৩, ১২৮
১৮. আর यিনি মহাপ্রতাপশালী স্বীয় বান্দাদের উপর এবং তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সবিশেষ অবহিত।
৭৩. আর আল্মাহৃই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও. যমীন যথাযথভাবে। আর যখন তিনি বলেন ঃ হও, তখনই তা হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যে দিন শিংগায় ফুঁক


 O :








দেয়়া হবে, সে দিনের কর্ত্ৃত্ তো তাঁরই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বক্ষে জ্ঞাত। আর় তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সবিশেম অবহিত।
b৩. আর এসব আমার যুক্তি প্রমাণ, আমি দিয়েছিলাম তা ইব্রাহীমকে তার কাওঢের মুকাবিলায়। आমি মর্যাদায় উন্নীত করি যাকে চাই। নিশয় আপনার রব মহাহিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।
১২৮. আর যে দিন তিনি একত্র করবেন তাদের সবাইকে এবং বলবেন, হে জিন্ সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেককে অনুগামী কর্ছিলে তোমাদের মানুষদের থেকে; আর মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে হে আমাদের রব! আমাদের কতক কতকের থেকে লাভবান হয়েছি, আর আমরা পৌৗছে গেছি আমাদের সে নির্ধারিত সময়ে, যা ছুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন : জাহান্নামই তোমাদের ঠিকানা; সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। निশ্চয় আপনার রব মহাহিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা আন্ফাল,৮:8৯, ৬৩, ৬৭
8৯. স্মরণ কর, মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলে : এদের বিভ্রান্ত করেছে এদের দীন, আর কেউ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করলে, জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
৬৩. আর আল্লাহ্ প্রীতি স্থাপন করেছেন তাদের অন্তরে। যদি আপনি ব্যয় করত্তেন পৃথিবীতে যা আছে তা সবই তবুও আপনি পারতেন না তাদের

d





হ্রদয়ে মহব্বত সৃষ্টি করতে, কিন্ত্রু আল্মাহ্ সৃষ্টি করছেন তাদের মাঝে মহব্বত। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশানী, মহাহিক্মতওয়ালা।
৬৭. নবীর জন্য সমীচিত নয় যে, তিনি বন্দী রাখবেন কাউকে যতক্ষণ না তিনি যমীন পুরোপুরি করায়ত্ত করেন। তোমরা চাও পার্থিব কল্যাণ। আর আল্লাহ্ চান আখিরাতের কল্যাণ।.আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূর্রা তাওবা, ৯ : ১৫, ২৮, ৬০, ৭১, ৯৭
১৫. -.. ... ... আর আল্মাহ্ ক্মা করেন যাকে চান। আর আল্নাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।
২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! মুশ্রিকরা তো অপবিত্র; অতএব তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসে তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের প্রার্য দান করবেন স্বীয় অনুপ্রহে, যদি তিনি চান। নিশ্য়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।
৬০. যাকাত তো কেবল গরীব, মিস্কীন ও এতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য, যাদের হুদয় আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে এবং অভাবপ্পস্ত মুসাফিরদের জন্য। এটি ফরয-আল্মাহ্র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মত-ওয়ালা।
१). আর মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা নির্দেশ দেয় ভাল কাজের এবং নিষেধ করে মন্দ কাজ; আর কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত







وَ يَتُوْبُ اللّهُ عـَلىُ















এবং আনুগত্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। এদেরই রহম করবেন আল্লাহ্। নিশ়্ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
৯৭. মরুরাসী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে কঠোরতর এবং অধিকযোগ্য সে সব সীমরেখা সম্পর্কে না জানার ব্যাপারে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের উপর। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাरिক্মতওয়ালা।

## সূরা ইউসুফ, ১২:৮৩

৮৩. ইয়াকূব বললো ঃ বরং সাজিয়ে নিয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের মন একটি ঘটনা; অতএব সবর করাই শ্রেয়। হয়তো আল্নাহ্ আমার কাছে নিয়ে আসবেন তাদের এক সজ্গে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মত্ওয়ালা।

সূরা ইবৃর্রাহীম, ১8 ঃ 8
আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল, কিত্ত্র তার কাওমের ভাষা ছাড়া; যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আর আল্মাহ্ যাকে ইচ্ছাশুমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করেন। তিনি পরাক্রমশালী মহাহিক্মতওয়ালা।

## সূরা হিজ্র, ১৫ : ২৫

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব, যিনি একত্র করবেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে। নিচ্চয় তিনি মহাহিক্মতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৬০
৬০. যারা আখিরাতের ঈমান রাথে না তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের, আর আল্লাহ্র পুণাবনী


 وv- av




كr نَصَبْرُجِبْيُّلُن


$$
\begin{aligned}
& \text { ○ا }
\end{aligned}
$$



তো উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

## সূরা হার্জ্জ, ২২ः ৫২

৫২. আর আমি পাঠাইনি আপনার পৃর্বে কোন রাসূল, আর না কোন নবী; কিন্ত্তু যখনই সে কিছু আকাঙ্কা করেছে, তখনই প্রক্ষিপ্ত করেছে শয়তান আর আকাঙক্ষায় ক্তোন কিছ্র। তারপর বিদূরিত করেন আল্লাহ্ যা শয়তান প্রক্ষিপ্ত করে তা। অবশেষ্ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।

## সূর্রা নূর, ২৪: ১০, ১b

১০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি আল্মাহ্র অনুগ্রহ ও রহম, তাহলে তোমর্না রক্ষা পেতে না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ তো অতিশয় তাওবাকবুলকারী, মহ্হাহিক্মতওয়ালা।
S6. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ এব। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ানা।

স্त्रा नाম्ल, ২৭: ৬, ৯
৬. আর অবশ্যই আপনাকে আল-কুরআন দেওয়া হয়েছে মহাহিক্মতওয়ালা সর্বজ্ঞের কাছ থেকে।
১. হে মূসা! জেনে রাখ, আমি তো আল্মাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সৃর্रা बালকাবূত, ২৯: ২৬, ৪২
২৬. আর ইব্রাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো লূত এ্রবং ইব্রাহীম বললো : আমি তো হিজরত করছি আমার রবের উদ্দেশ্যে। निশ্চয় তিনি পরাত্রহ্মশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

## 

(أرسَ

 ,

 0


O- 0

8२. निশ্য আল্মাহ্ জানেন, যা কিছুকে তারা ডাকে আল্লাহ্কে ছাড়া। আর यিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত ওয়ালা।

সৃরা রূম, ৩০:২৭
২৭. আর আল্লাহই সেই সত্তা, यিনি অস্বিতে আনেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরাবৃক্তি করবেন তার; আর এটা অতি সহজ তাঁর জন্য। তাঁরই রয়েছে সর্বোচ মর্যাদা অসমান ও যমীনে; আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা লুক্মান, ৩১:৮, ৯, ২৭
৮. निশ্চয় যারা ঈমান এनেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে নাঈম;
৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ দিয়েছেন সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা ।
২৭. আর যমীনে যত বৃক্ষ রয়েছে, তা য়ি কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি; আর এর সাথে যুক্ত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও শেষ হবে না আল্মাহ্র কথা। निশয় আল্মাহ্ পরাক্রমশালী, মহাरिক্মতওয়ালা।

সূর্রা আহ্যাব, ৩৩ : ১
১. হে নবী! আপনি ভয় কর্নুন আল্লাহ্কে এবং অনুসরণ করবেন না কাফির ও মুনাফিকদের। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহ্কি্মতওয়ালা।

সূরা সাবা, ৩৪:১, ২৭
১. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, ঢারই যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা



كV




 وَ

## 

 الْ

-


আখিরাতেও। আর তিনি মহাহিক্মতওয়ানা, সবিশেষ অবহিত।
২৭. আপনি বলুন, তোমরা আমাকে দেখাও তাদ্রর যাদের তোমরা জুল্ডে দিয়েছ্ আল্লাহহর সাথে শরীকর্রপে। না, এরপপ কথनো পারবে না, বরংং তিনি আল্লাহ্ পরাক্রমশাनी, হিক্মতওয়ালা।
সূভ্রা ফাতির, ৩৫ : २
২. আল্লাহ্ মানুষ্寸ের জন্য খাস রহ্মত উনুক্ত করে দিলে, তা কেউ ঠেকাবার নেই; আর তিনি কিছু বক্ক করে দিলে, তারপর তা উন্মূক্ত করার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্র্মমালী, মহাহিক্যতওয়ানা।
সूর্রা মু’মিন, $80: 6$
৮. आরশবাशী ফिনিশতারা বলেঃ হে আমাদের রব! আপনি মু'মিনদের দাথিল কর্পন জান্নাত্-আদনে, যার প্রত্শিজিত आপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের মাতাপিত, স্বামী-ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদের মাঝে যারা নেক आামল করেছে তাদেরও। নিষ্চয় आপনি পর্রার্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

82. निष্ষ্য যারা প্রত্যাখ্যা করে এ কুর্রানতাদের কাছে আসার পরে; অথচ এ তো এক মহিমময় কিতাব।
8২. এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না কোন বাতিল, সামনে থেকে আর না পিছন থেকে। ইহা নাযিল হয়েছে মহাহিক্মত্য়ানা, অতিশয় প্রশংসিंত আল্লাহ্, তরক থেকে।

সৃর্木া শূর্রা, $8 ২: ৩, ৫ ১$
৩. এভবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন

পরাক্রমমালী, মহাহিক্মতওয়ালা আল্লাহ্।
৫১. আর মানুষের অবস্থা এমন নয় যে, কথা বলবেন আল্লাহ্ তার সাথে ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া, কিম্বা এমন রাসূল প্রেরণ করা ব্যতিরেকে, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান ডা ব্যক্ত করেন। তিনি তো মর্যাদায় সমুন্নত, মহাহিক্মত-ওয়ান্যা।

## সূরা যুখ্রুত্ফ, 8৩ ঃ৮8

৮৪. আর তিনিই ইলাহ্ আসমানে এবং যমীনেও তিনিই ইলাহ্। আর তিনি মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা জাছিয়া, 8৫ঃ ৩৭
৩৭. আর আল্মাহ্রই শ্রেষ্ঠত্ব আসমানে ও যমীনে, আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
সূরা ফাত্হ, 8b:8, ১৮, ১৯
8. আল্লাহুই নাযিল করেন প্রশান্তি মু’মিনদের অন্তরে, যাতে তারা মজবুত করে নেয় তাদের ঈমানের সাথে ঈমান। আর আল্লাহ্রই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ্র আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।
১৮. অবশ্যই আল্লাহ্ সন্ত্রষ্ট হলেন মু’মিনদের প্রতি, यখন তারা আপনার কাছে বায়‘আত গ্রহণ করলো গাছের নিচে। আল্মাহ্ জানতেন যা ছিল তাদের অন্তরে। তখন তিনি নাযিল করলেন, প্রশান্তি তাদের উপর এবং পুরক্কার দিলেন তাদের এক আসন্ন বিজয় ;
১৯. আর বিপুল পরিমাণ গনীমত, যা তারা লাভ করবে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশানী, মহাহিক্মতওয়ালা।

## 

(0)



إِنَّهُ عَلُِّّ حَكِيْمُ
R

8-هُ



সূরা হুজুরাত, 8৯ : ৭, ৮
१. আর ত্তেমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমাদের মাঝে আছেন আল্লাহ্র রাসূল। যদি তিনি ত্তেমাদের কথা মানর্তেন বহু বিষয়ে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমান এবং তা হ্দদয়গ্রাহী করেছেন তোমাদের কাছে; আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফ्্ী, ফাসিকী এবং অবাধ্যতাকে। তারাই নেক্কার।
৮. এটা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ালা।
সূরা হাদীদ, ৫৭: ১
১. আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা হাশ্র, ৫৯ : ২৪
২8. তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উজ্টাবনকর্তা, রূপদাতা; তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁর তাস্বীহ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূর্রা মুসতাহানা, ৬০ : ৫
৫. হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র। আর ক্ষমা করুন আমাদের, হে আমাদের রব! আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা জুমু‘আ, ৬২: ১
১. তাস্বীহ् পাঠ করে আল্লাহ্র, या কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, তিনি সর্বময় অধিপতি,


মহাপবিত্র, পরাক্রমশানী, মহাহিক্মতऊয়ाला।

সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭-১৮-
১৭. তোমরা यদি আল্লাহুকে ‘করষে-হাসানা"-উত্তম আণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের বহ্ণণণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্ মহাণ্ণ্গাফী, সহনশীল।
১৮. তিनि অদৃশ্য ও দৃল্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশাनী, মহাহিক্মতওয়ালা।
সূর্木া তাহর্রীম, ৬৬ : २
२. আল্পাহ্ তো নির্ধারন করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য তোমাদের কসম মুক্তির ব্যবস্থ। আর আল্ণাহ তোমাদ্দর বক্ধু এবং তিনি সর্বজ্ঞ, মহাহিক্মতउয়াना।

সুরা দাহর, ৭५ : ৩০
৩০. আর তোমরা ইচ্ম করতে পার না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ঘ করেন, নিশয় আল্লাহ্ সর্বঞ্ঞ, মহাহিক্মতওয়ানা।




## ১২. পরম সহনশীল حَلِّيُمُ

সূরা বাকারা, ২ : ২২৫, ২৩৫, ২৬৩
২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না; তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য; কিন্দু তিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন, তোমাদের অন্তরের সংকল্লের জন্য। আর আল্লাহ্ পর্রম क্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।
२৩৫. ........... আার তোমরা জেনে রাথ, নিষয় আল্নাহ্ জানেন তোমাদের্র মনে যা আছে তা, অতএব ভয় কর তাঁকেই। আরো জেনে রাখ,


আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহ্নশীল।
২৬৩. ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম, সে দানের চাইতে, যার পরে ক্লেশ দেয়া হয়। আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীীল।

## সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৫

১৫৫. নিশয় যারা তোমদের মধ্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, যেদিন দু’দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল; তাদের তো পদশ্থলন ঘটিয়েছিল শয়তান, তারা যা করেছিল তার জন্য। অবশ্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্য় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহ্নশীল।

সূরা মায়িদা, ৫ : ১০১
১০১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রশ্ন করো না সে সব বিষয়ে, যা তোমাদের কাছে প্রকাশিত হলে, তোমরা কষ্ট পাবে। আর যদি তোমরা প্রশ্ন কর সে সব বিষয়ে, কুরআন নাযিলের কালে, তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে, আল্মাহ্ ক্ষমা করেছেন সে সব। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীী।
সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ 88
88. তাসবীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্র সাত আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী যা আছে সবই। আর এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করে না; কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না তাদের তাসবীহ্ পাঠ। নিশ়্ আল্নাহ্ পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৮, ৫৯
৫৮. আর যারা হিজরত করেছে আল্মাহর পথে এ্বং নিহত হয়েছে। অথবা মারা

## 





 ع.,


> ',
> عَ
> Oَ




গেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের রিযিক দান করবেন উৎকৃষ্ট রিযিক। আর নিশ়্ আল্লাহ্ তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদানকারী।
৫৯. তিনি অবশ্যই তাদের দাখিল করবেন এমন স্থানে, যা তারা পসন্দ করবে। আর নিশয় আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

## সূরা ফাতির, ৩৫ : 8১

8১. নিশয় আল্লাহ্ ধরে রাখেন আসমান ও यমীন, পাছে তারা স্থানচ্যুত হয়; আর যদি তারা স্যানষ্যুত হয়, তবে নেই কেউ তাদের ধরে রাখার তিনি ছাড়া। নিশয় আল্মাহ্ পরম সহননশীল, অতিশয় ক্ষমাশীল।

## সূর্রা তাগাবুন, ৬৪ : ১৭

১৭. যদি তোমরা আল্লাহুকে ‘করযে হাসানা’ দাও, তবে তিনি তা বহুগ্ুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের এবং তিনি ক্ষমা করবেন তোমাদের। আর আল্লাহ্ শুণগ্মাহী, পরম সহ্নশীল।
১৩. পরাক্রমশালী

সূরা বাকারা, ২ : ১২৯, ২০৯, ২২০,২৬০
১২৯. হে আমাদের রব! আর আপনি প্রেরণ করুন তাদের মাてঝ একজন রাসূলতাদেরই থেকে থে তিলাওয়াত করবে তাদের কাছছ আপনার আয়াতসমূহ, এবং তাদের শিক্ষা দেবে কিতাব ও হিক্মত এবং তাদের পরিখ্ধ্ধ করবে। নিশয় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ানা।
২০৯. তবে यদি তোমরা পদশ্থলিত হ্ও, তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার







O عَزِيزُ


পরে, তাহরে জ্রেনে রাখ। নিশ্চয় আল্লাহ্. পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
२२०. $\qquad$ আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে ; বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম। আর यদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে ফাসাদকারী, কে रिতকারী? আর আল্নাহ্ यमि চাইতেন, অবশ্যই তিনি কা্টে ফেলতে পারতেন তোমাদের। নিশয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
২৬০. আর ম্মরণ কর! বলেছিল ইব্রাহীম : হহ আমার রব! আপনি দেখান আমাকে, কিভাবে মৃতকেকে জীবিত করেন। আল্মাহ্ বললেন : তবে কি তুমি বিশ্বাস করো ना? ইব্রাহীম বলনো ঃ হু, অবশ্যই বিশ্ষাস করি, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ্ বললেন : তাহলে চারটি পার্থী নেও এবং তাদের তোমার বশীভূত করে নেও। তারপর এদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেথে দাও। এরপর তাদের ডাক, তারা দ্রুত গতিতে তোমার কাছে আসবে। আর জেনে রাথ, নিশয় আল্নাহ্ পরাক্রমশালী মহাহিক্মতওয়ালা।
সৃরা आলে ইমরান, ৩ : 8, ৬, ১৮, ৬২, ১২৬
8. ..... निष্য যারা আन्লাহ্র আয়াক্কক প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিসোধ গ্রহণকারী।
৬. তিনিই তোমাদের আকৃতি প্রদান করেন মাতৃগর্ডে যেভাবে চান। নেই কোন


$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وَ }
\end{aligned}
$$

ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা
১৮. সাক্ষ্য দিচ্ছেন আল্লাহ্ ন্যায়नीতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, নেই কোন ইনাহ্ তিনি ছাড়া, আর ফিরিশ্তারা এবং জ্ঞানীগণও। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরাক্রমশালী মহাহিক্মতওয়ালা।
৬২. নিশয় এসব তো সত্য ঘটনা। আর নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। নিচয় আল্লাহ্ তো পরাক্রশশালী, মহাহিক্মতउয়ाना।
১২৬. আর এসব তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্তপ্রশান্তির জন্য করেছেন। সাহায্য তো কেবল আল্মাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ান্া।

সূরা निना, 8 : ৫৬,১৬৫
৫৬. नিশয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াত্সমূহ অচিবেই আমি তাদের দগ্ধ করবো আতুনে যখনই তাদের চামড়া দঙ্ধীভূত হবে, তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি কব্রবো, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করে। নিচ়্ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
১৬৫. আমি প্রেরণ করেছি অনেক সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল। যাতে মানুষের কোন অভ্ভিযোগ না থাকে আল্মাহ্র বিরুদ্ধে রাসূল আসার পরে। আর আল্মাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতजয়াना।

সূরা মায়িদা, ৫ঃ৩৮, ৯৫,১১৮।
৩b. আর চোর পুরুষ হোক অথবা নারী, কেটে দাও তাদের হাত। এটা শান্তি

O
و1A-
 O
 وَكَّاْمِنْ


## 畀










তারা যা করেছে তার, জাল্মাহ্র ত্তফ থেকে আদর্শ দণ্তস্বরুপ আর আলাহ্ পরাক্রমমালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
৯৫. ওকে यারা ঈমান এনছ! তোমরা হত্যা করবে না শিকারের জন্ত্র ইহ্ররাম থাকাবস্থায়। ততে তোমাদের মাঝে কেট ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে তার বিনিময় হচ্ছে-যা হত্যা করেছে তার অনুরুপ গৃহপালিত জন্তু। যার ফয়সালা করবে তোমাদের মাঝের দুই জন ন্যায়বান লোক কা‘বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূণপ;; অথবা এর কাফ্ফারা হবে দরিদ্রদের আহার্য দান করা, কিংবা সমসংথ্যক রোযা রাখা, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্ম্রে ফল ভোগ করে। আল্মাহ্ ক্ষমা করেছছন তা, या গত হয়েছে। কিন্তু কেউ আবার এরূপ করলে, আল্নাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন। আর আল্মাহ্ পরাক্রশালী, শাস্তিদাতা।
১১৮. यদি आপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তো তারা আপনারই বান্দা। আর আর্পনি যদি তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে आপনি তো পরাক্রশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

## সূরা আন ‘আম, ৬ : ৯৬

৯৬. আল্মাহ্ই উষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সবই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ्র নির্ধারণ।

## সূরা তাওবা, ৯: ৭১

१১. আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু, তারা নির্দেশ দেয় ভাল কাজ্জের এবং নিষ্ষ করে মন্দ কাজ : আর কায়েম করে সালাত। দেয় যাকাত
 0 O

- 90







 :



$$
\begin{aligned}
& \text {; } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$



এবং আনুগত্য করে আল্মাহ্ ও তাঁর রাসৃলের। এদেরই রহহ করবেন আল্মাহ, নিশ্য আল্লাহ্ পরাক্রশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
সূরা হूদ, ১১ ঃ ৬৬
৬৬. আর যখন এলো আমার নির্দেশ, ঢখন আমি রক্ষা করলাম সালিহ্কে এবং যারা ঈমান এनেছিল ঢাঁর সাথে তাদের আমার র্হমতে এবং র্ষ্ণা করলাম তাদের সে দিনে লাঞ্ৰনা থেকে। নিশ্য আপনান্গ রব, তিনি তো শক্তিমান, পরাক্রমশানী।
সূরা ইবৃরাহীম, $28: 3,8,8$ १
১. আলिए-नাম-রা ; এ কিতাব আমি নাযিন করেছি আপনার প্রতি, যাতে आপনি বের করে আনেন মানুষকে আধার থেকে আলোতে, তাদের রবের निर्দ̆শ ক্রমে তাঁর পথে, यिनि পরাক্রমশালী, প্রশংসিত।
8. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল, কিন্ত্র তাঁর কাওদের ভাষা ছাড়া, যাতে তিনি তাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। আর আল্মাহ্ যাকে ইচ্ছা ুম্রাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন। তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ানা।
89. তूমি কখनো মনে করো না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের প্রতি প্রদত্ত তাঁর ওয়াদা ভংগ করেন।। নিশ্য় আল্লাহ্ পরাক্রমশানী, শাস্তিদাতা।

সৃরা হাষ্জ, ২২: 8०, १৪
80. ...আর आল্नाহ यमि প্রতিহত না করতেন মানুমের কতককে কতক দিয়ে, তা रলে বিধ্ৰস্ত হয়ে যেত আশ্রম, গীর্জা, সिनाগগ্ ও মসজিদ বেখানে বেশী বেশী












 وَ



## 

## 



স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম। নিশয় আল্মাহ্ সাহায্য করেন তাকে, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিচয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।
98. আর তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেনি। নিশয় আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

সূর্রা "আার্রা, ২৬ : ৯
৯. আর নিশয় আপনার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

সূর্রা নাম্ল, ২৭ : ৯, ৭৮
৯. পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
१৮. निশয় আপনার রব ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে স্বীয় হকুমে: আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

সূর্木া আনকাবৃত, ২৯ : ২৬, 8২
২৬. ইব্রাহীমের প্রতি ঈমান আনলো লূত এবং ইব্রাহীম বললো : आমি তো হিজরত করছি আমার রবের উল্দেশ্যে, তিনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতउয়ाला।
8२. निषয় আল্লাহ্ জানেন, यা কিছুকে ঢারা ডাকে তাঁর পরিবর্ত্ত, তিনি তো পরাক্রমমালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা রূম, ৩০: ৫, ২৭
৫. আল্লাহ্ সাহায্য। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
২৭. আর আল্লাহ্-ই সেই সত্তা, যিনি অস্তিত্রে আনেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরাবৃত্তি

-





করবেন তাও; আর এটা অতি সহজ তাঁর জন্য। ঢাঁরই রয়েছে সর্বোচ মর্যাদা आসমান ও যমীনে; আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতउয়ाना।

সৃরা লুক্মান, ৩ং:৮, ৯, ২৭
b. निশ্চয় याরা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রতয়ছে জান্নাতে নাঈম-
৯. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ দিয়েছেন সত্য ওয়াদা। আর তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।
২৭. আর यমীনে যত বৃক্ষ রয়েছে, তা यमि কলম হয় এবং সমুদ্র হয় কালি, আর এর সাথে যুক্ত হয় আরো সাত সমুদ্র ; उব্বুও শেষ হবে না আল্লাহ্র কথ্।। নিশ়্ আল্ধাহ্ পরাক্রমশানী। মহাহিক্মতওয়ালা।

সৃর্রা সাজ্দা, ৩২ ঃ ৬
৬. আল্মাহ্-ই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

সুরা সাবা, ৩৪: ৬, ২৭
৬. আর যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা মনে করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরূফ থেকে, তা তো সত্য এবং তা পথ দেখায় পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্মাহ্র।
২৭. আপনি বলুন, তোমরা আমাকে দেখাও তাদের যান্দর তোমরা জুড়ে দিত়েছ আল্লাহ্র সাথে শরীকরূপে। না, এরূপ কখনো পারবে না। বরং তিনি আল্লাহ্ পরাক্রমমালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।










 رV . 5 0 بَكْ

সূরা ফাতির, ৩৫ : ২, ২৮
২. আল্মাহ্ মানুষের জন্য কোন রহমত উনুক্ত করে দিলে, তা কেউ ঠেকাবার নেই; আর তিনি কিছু বন্ধ করে দিলে, তারপর তা উনুশ্ত করার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশানী, মহাহিক্মতउয়ালা।
२৮.
......... আল্মাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল তারাই আন্মাহ্কে ভয় করে যারা জ্ঞাनी। নিশয় আল্লাহ् পরাক্রশালী, পরম ক্মাশীল।
সूরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৮
৩b. আর সূর্য ম্বীয় কr.গ পরিল্রমণ করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্মাহ্র নির্ধারণ।

সূর্木া ছোয়াদ, ৩৮ \& ৬৫, ৬৬
৬৫. আপনি বলুন ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর নেই কোন ইলাহ্ আলাহ্ ছাড়াযিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।
৬৬. यিনি রব আসমান ও যমীনের এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছ্রর ; यিনি পরাক্রমশানী, মহাক্ষমাশীন।
, সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫, ৩৭
৫. আল্মাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাত দিয়ে এবং রাতকে দিন দিয়ে ज্রবং তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্य ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।
৩৭. আর যাকে আল্লাহ হিষাযত দান করেন, নেই কোন পথज্রষ্টকারী তার জন্য। নন্ কি আল্মাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা ?




هح









সूরা মু'মিন, $80: b$
৮. (आরশবূাशী ফिর্রিশতারা বলে) হে আমাদের রব। আপান মু’মিনদের দাখিল করুন্ন জান্নাতে আদনে, यার প্রত্রিতি আপনি তাদের দিয়েছেন্ন এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-ত্রী এবং সন্তান-সত্ততির্র মাঝ্েে যারা নেক আমল করেছে তাদরওও। নিচ্য় আপনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মত-ওয়ালা।

সूরা হा-মীম জাস সিজ্দা, 85 : ग২
১২. তারপর আল্নাহ্ আকাশমওনবক দুইদিনে সাত আসমানে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আসমানে এর বিধান জারি করেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমন্কে সুৰোভিত কর্ললাম প্রদীপমালা দিয়ে এবং করলাম সুরকিত। এ হলো পরাক্রমশানী, সর্বষ্ঞ আল্লাহ্র নির্ধারণ।

## সুরা শৃরা 8२: ১১

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদদর প্রতি অতিশয় মেহেরবান, তিনি যাকে চান রিয়ক দান করেন। আর তিনি প্রবন প্রতাপশানী, পরাক্রমশাनो।

## সূরা যুথ্রুক, $8 ৩$ : ১

৯. আর আপনি यদি তাদরর জিজ্ঞাসা কর্রন; কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? তারা অবশ্যই বলবে, এ তুলো নৃষ্টি করেছেন পরাক্র্যশানী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ।

সুরা দूथান, $88: 8 \mathrm{~s}, 8$ २
8). বিচার দিনে এক বন্দু অপর বক্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহাযাপ্রাষ্ট হবে না।








(2)
-
8२. তবে, যাকে আল্মাহ রহম করবেন তার কথা স্বত়ন্ত্র। নিচয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু
সূরা জাহিয়া. 8৫: ৩৭
৩৭. আর আল্মাহ্রই শ্রেষ্ঠত্ব আসমানে ও যমীনে, আর তিনি পরাক্রমশলী, মহাহিক্মতওয়ালা।
সূরা ফাত্হ, $8 ৮$ : ৭
१. আর আল্লাহ্রই আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ্ এবং আল্মাহ্ পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
সূরা হাদীদ, ৫৭:১, ২৫
১. যা কিছू আছে আসমানে ও যমীনে সবই তাসবীহ পাঠ করে আল্লাহ্র। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।
২৫. আমি তো প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং নাযিল করেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দণ যাতে মানুষ সুবিচার কায়েম করে। আর আমি প্রদান কররেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ শক্তি' এবং মানুষের জন্য রয়েছে নানাবিধ কল্যাণ। আর ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ্ জানিয়ে দেবেনকে সাহায্য করে তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের প্রত্যক্ষ না করে, নিচয় আল্লাহ্ প্রবল প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী।
সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২১
২১. আল্মাহ্ লিখে রেখেছেন, অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূলগণ, निषয় আল্নাহ् প্রবল প্রতাপশiলী, পরাক্রমশালী।
সৃরা হাশ্র, ৫৯ : ২৩, ২৪
২৩. তিনিই আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই সার্বভৌম ক্মতার
وr














rro- ror

অধিকারী, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত ; তিনিই মহামহিমাব্বিত। আল্লাহ্ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তার্মা শরীক করে।
 র্দপদাতা; তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করে, যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে সবই। আর তিনি পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ৫
৫. হে আমাদের রব! আপনি বানাবেন না আমাদের কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র। আর কমা করুন আমাদের হে আমাদের রব! আপনি তো পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

## मृरा সাফ্ফ্ফ, ৬১: $\mathbf{J}$

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্মাহ্র তাসবীহ্ পাঠ করে। আর তিনি পরাক্রম্মশালী, মহাহিক্মতওয়ানা।

সূর্রা জুমু‘আ, ৬২ : ১
১. তাসবীহ् পাঠ করে আল্লাহ্র, या কিছ্হ আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে সবই, তিনি সর্বময় অধিপতি মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূর্রা ডাগাবুন, ৬৪: ১৭, ১৮
১৭. यদি তোমরা আল্মাহককে করযে হাসানা দাও, তবে তিনি তা তোমাদের বহৃণ্গণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদের ক্মা করবেন। আর আল্লাহ্ মহাণুণগাহী, পরম সহননশীল।



 - بَ


$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 }
\end{aligned}
$$

## وr




১b. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ২
২. আল্লাহ্ পয়দা করেছেন মাউত ও হায়াত (জীবন ও মৃত্যু), যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে আমলে উত্তম? আর তিনি পরাক্রমশানী, পরম ক্ষমাশীল।

সূরা বুর্জজ, ৮৫:৮
b. আর কাফিররা তাদের উপর অত্যাচার করেছিন শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশানী, প্রসংসিত আল্লাহ্র উপর।







১8. পরম মমতাময়

সূরা বাকারা, ২: ১৪৩, ২০৭
১8৩. ......... আর আল্মাহ্ এমন নন যে, তিনি বিনষ্ট করে দেবেন তোমাদের ঈমান। নিষয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অতিশয় মমতাময়, পরম দয়ালু।
২০৭. আর মানুষের মাঝে এমনও লোক আছে যারা উৎসর্গ করে দেয় নিজ্জেকে আল্মাহ্র সন্ত্টিষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আল্মাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল।
সূর্রা আলে ইমর্রান, ৩ ঃ ৩০
৩০. यেদিন বিদ্যমান পাবে প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেরেছ এবং সে যে মন্দকাজ করেছে তা ; সেদিন সে কামনা করবে, তার ও তার মন্দকাজের মধ্যে দূর ব্যবধান। আর আল্নাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় মমতাময়।

সূর্রা তাওবা, ৯ : ১১৭
১১৭. অবশাই আলাহ্ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও

r.v


.


 0


আনসারদের প্রতি, যারা নবীর অনুসরণ করেছিন সংকটকালে, যখন তাদের একদজললর চিত্ত-বৈকন্যের উপক্রম रয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের ক্মা কব্রলেন। নিশচয় তিনি তাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৭
৭. আর জতুষ্পদ জন্ত্থু তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এসব দেশে, যেখানে তোমরা পৌছতে পারতে না প্রাণান্তকর কষ্ঠ ব্যতিরেকে। নিশয় তোমাদের প্রতিপালক অতিশয় মমতাশীল, পরম मয়ানু।
সূরা হাভ্জ, ২২: ৬৫
৬৪. তूমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্মাহ् নিয়োজ্তিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে পৃথিবীতে या কিছू আছে তা এবং তাঁর निर्मেশে সমুদ্ডে চলমান নৌयाনসমূহকে। আর তিনিই আসমানকে স্থির রাখেন। যাতে তা পতিত না হয় যমীনের উপর ঢাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে। নিশয় আল্মাহ্ মানুষের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ানু।

## সূরা নূর, ২8: ২০

২০. আর যদি না থাকতো তোমাদের প্রতি আল্মাহ্র অনুগ্বহ ও রহমত, তাহলে তোমরা ধ্ণংস হত়ে যেতে এবং নিশয় আল্মাহ্ অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

## সৃরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৯

৯. আল্লাহ্ নাযিল করেন তাঁর বান্দার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তিনি তোমাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। নিশষ়় আল্লাহ্



## .




তোমাদের প্রতি অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।

সৃরা হাশ্র, ৫৯ : ১০
১০. আর যারা এসেছে তাদের পরে, তারা বলে : হে আমদের রব! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের ভাইদের যারা ঈমানে আমাদের অণ্রণী এবং রেখ না আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ তাদের বিরুদ্ধে-যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের রব! আপনি তো অতিশয় মমতাশীল, পরম দয়ালু।
১৫. পরম ক্ষমাশীল

সূরা বাকারা, ২: ১৭৩, ১৮২, ২১৮, ২২৫, ২২৭, ২৩৫
১৭৩. নিশয় আল্লাহ্ হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃতজীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ছাড়া অन्যের নাম নেওয়া হয়েছে তা। কিন্ুু যে নির্পপায়, অথবা নাফরসান ও সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ रবে না। নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্মাশীল, পরম দয়ালু।
১৮২. आর যে ভয় করে অসীয়তকারীর

তরফ থেকে পক্ষপাত্ত্দ ও অন্যায়ের, তারপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, এতে তার কোন অপরাধ নেই। নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২১৮. नিশয় যারা ঈমান আনে এবং যারা

रिজরত করে ৩ আল্মাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই আশা করে আল্নাহ্র রহ্মত। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু।
 يَقُوْلُونَ ربَّنَ




غَفُورْ

(104

২২৫. আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করবেন না; তামাদের অর্থহীন কসমের জন্য ; কিন্ঠু जিনি তোমাদের পাকড়াও করবেন তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহ्नশীল।
২২৬. याরা নিজেদের প্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার কসম করে, তারা অপেক্ষা করবে চার মাস। কিন্তু যদি তারা ফিরে আসে, उবে নিশ্য় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২৩৫. ...আর তোমরা জ্রেনে রাখ নিশ্য় আল্নাহ্ জানেন, यা কিছু আঢছ তোমাদের অন্তরে। অতএব ভয় কর তাঁকে। আরো জেনে রাখ, নিশয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় সহনশীল।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩১, ১২৯, ১৫৫
৩). আপনি বনूন : यদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে অনুসরণ কর আমার; আল্মাহ্ ভালাবাসবেন তোমাদের আর তিনি তোমাদের মাফ করে দেবেন তোমাদের গুনাহ। আলাহ্ পরম ক্রমশীল, পরম দয়ানু।
১২৯. আর আল্লাহ্রইই, या কিছ্র আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি মাফ করে দেন যাকে চান এবং শাত্তি দেন যাকে চান আর আল্লাহ্ পরম ক্মাশীল, পরম দয়ানু।
১৫৫. নিশয় যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল সেদিন, যখন দू'मল (মুসলিম $\theta$ মুশরিক্ক) পরস্পরের সশ্শুথীন रয়েছিল, তখन তাদের্ পদग्থ্রলन घটিয়েছিল শয়তান, তাদের কিছু কৃতকর্মর জন্য: আর অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের মাফ করেছেন

وبَ







$$
\begin{aligned}
& \text { O } 0
\end{aligned}
$$



 "ran


নিশ্চয়ে আল্লাছ পর্মম কমাশীল, অতিশয় সइনশীল।

সূরা निসা, $8: 8 ৩, ১ ০ ০$, ১০৬, ১১০, ১৫২
৪৩. ওহে যারা ঈমান এनেছ! ঢোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না নিশাগ্পস্ত অবস্থায়, যতদ্ষণ না তোমরা যা বল, তা বুঝতে পার ; আর यদি তোমরা মুসাফিন না इ্ও, उবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যে পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। কিন্তু যদি তোমরা পীড়িত इও অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে, অথবা স্ত্রীর সাথে সংগত হয়, আর পানি না পায়, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে মাসেহ্ করবে মুখমণু ও হাত। निশ্য় আল্লাহ্ পাপ মেচনককারী, পরম ক্মাশীল।
১০০. আর যে কেউ হিজরত করবে আল্মাহুর পথে, সে লাভ করূেে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রার্যু ; আর যে কেউ বেঞ্ হবে তার ঘর থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসৃলের উদ্দেশ্যে, এরপর তার মৃত্যু ঘটলে, অবশ্যই তার পুরক্কার বত্তাবে আল্মাহ্র উপর। আার আল্লাহ্ পরম ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।
১০৬. আর আপনি কমা প্রার্থনা করুন आল্মাহ্র কাছে। নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১১০. आর যদি কেউ কোন মন্দকাজ করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, তারপর কমা প্রার্থনা কত্রে আল্মাহ্র কাছে; সে পাবে আল্মাহ়কে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
১৫২. আর যারা ঈমান আनে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি এবং তাদের কারো

মধ্যে কোন পার্থক্য করে না; তাদের তিনি অচিরেই দেবেন তাদের পুরষ্কার। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩৯, ৯৮, ১০১
৩৯. यদি কেউ তাওবা করে যুলুম করার পর, আর মিজেকে সংশোধন করে নেয়; তবে তো আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করবেন। নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্মাশীন, পরম দয়ালু।
৯৮. জেনে রাখ নিশয় আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং নিশয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১০১. ওโে যারা ঈমান এনেছ! Cোমরা প্রশ্ন করো না এমন সব বিষয়ে, यদি তা "তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে তা তোমাদের কষ্ঠ দেবে। আর यদি তোমরা প্রশ্ন কর সে সব বিষয়ে, কুরআন নাযিলের কালে; তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ্ সে সব বিষয়ে ফ্মমা করেছেন। আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি সइनশীল।

সূরা আান"আম, ৬: ৫৪, ১৪৫, ১৬৫
৫8. আর যখন আসে আপনার কাছে যারা ঈমান এনেছে আমার আয়াতসমূতে, তখন আপনি বলুন ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক রহম করা তার জন্য কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। ত্বে তোমদের কেউ অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করললে, এরপপ্র তাওবা করনে এবং সংশোধন করে নিলে, জেনে রাথ আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমশীল, পরম দয়ালু।

$$
\begin{aligned}
& \text { وَك゙ }
\end{aligned}
$$


১8৫. আপনি নলুন ঃ আমি পাই না আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে ভক্ষণকারীদের জন্য এমন কিছू या হারাম-মৃতজীব, বহমান র্তক্ত, শূকরের মাংস যা অপবিত্র; অথবা যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে শিরকের উপকরণে পরিণত হয়েছে তা ছাড়া। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন ना করে নিন্রপায় रুয়ে তা ভক্ষণ করলে, আপনার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১৬৫. আর আল্লাহ তোমাদের দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তিনি উন্নীত করেছেন তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায়, তিনি তোমদের যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। নিশ্য় আপনার রব শাস্তি দানে দ্রুত। আর তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

সৃর্রা আ'র্রাফ, १: ১৫৩
১৫৩. আর যারা মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে নিশয় আপনার ব্বব তো এরপরও পরম ফ্যাশীল, পরম দয়ান্ু।

সূরা আন্ফাল, b: ৬৯
৬৯. আর তোমরা যে গনীম ভোগ কর উত্তম ও হালাল বলে এবং ভয় কর আল্মাহ্কে। নিশয় আলাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

## সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৭

১০৭. আর यদি আল্মাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন, তবে নেই কেউ তা মোচনকারী তিনি ছাড়া। আর यদি তিনি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রই রদ করার কেউ নেই। তিনি ঢাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে


## 






## Contents

চান-তা দান করেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

## সূরা ইব্রাহীম, ১৪ ঃ ৩৬

৩৬. হে আমার রব! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে গুমরাহ্ করেছে। অত্রব যে কেউ আমার অনুসরণ করবে, সে তো আমার দলভ্রুক্ত ; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য रুলে, আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

## সূরা হিজ্র, ১৫: 8৯

8৯. আপনি জানিয়ে দেন আমার বান্দাদের যে, আমি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালू।

সূরা নাহ্ল, ১৬ ঃ ১৮, ১১৯
১৮. আর यमि তোমরা আল্মাহ্রর নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্মাহ্র পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
১১৯. আর নিশ্চয় আপনার রব চাদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকাজ করে, তারপর তারা তাওবা করর এবং নিজ্জদের সংশোধন করে নেয়। অবশ্যই আপনার রব এরপরও পরম ‘ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা বनী ইসরাইল, ১৭ : ২৫, 88
২৫. তোমাদের রব ভাল জ়ানেন, যা আছে তোমাদের মনে তা। यদি তোমরা নেক্কার হও; তবে জেনে রাখ, তিনি তো চাঁর অভিমুখীদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল।
88. তাস্বীহ্ পাঠ করে আল্লাহ্র, সাত আসমান ও যমীন এবং এদের মধ্যে যারা আছে সবাই। আর এমন

## 



49- 4 0 O


.


কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ না করে, কিন্ত্ তোমরা বুঝতে পার না ঢাদের তাস্বীহ পাঠ। নিশয় তিনি অতিশয় সহনশীল, পরম ক্ষমাশী।

সূরা কাহফ, ১৮: ৫৮ -
৫৮. আর আপনার রব ক্ষমাশীল, রহমতের মালিক। যদি তিনি তাদের পাকড়াও করতে চাইতেন, তবে অবশ্যই তিনি ত্বরান্মিত করতেন তাদের জন্য শাস্তি। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক নির্ধারিত সময়, যা থেকে তারা পালানোর কোন জায়গা পাবে না।

সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬২
৬২. মু’মিন তো তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর যখন তারা রাসূলের সক্গে থাকে সর্মষ্টিগত ব্যাপারে, তখন তারা চলে যায় না, তাঁর অনুমতি ব্যুতিরেকে। নিপয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই ঈমান রাঢে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতএব তারা আপনার অনুমতি চাইনে তাদের কোন কাজ্জের জন্য, তখন আপনি তাদের মধ্যে যাকে চান যেতে অনুমতি দেবেন এবং ঢাদের জন্য আল্মাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬
৬. আপনি বলুন : এ কুরআন তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি অবগত আছেন आসমান ও যমীনের সমুদয় রহস্য। নিষ্য়় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।


## 





V







সূরা কাসাস, ২৮:১৬
১৬. সে (মূসা) বললো ঃ হে আমার রব! আমি তো যুলুম করেছি আমার নিজের উপর; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর আন্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূর্রা সাবা, ৩৪ : ২
২. আল্লাহ্ জানেন-যা প্রবেশ করে যমীনে এবং যা! বের হয় সেখান থেকে, আর যা নাयিন হয় আসমান থেকে এবং যা উত্থিত হয় সেখানে। তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

সৃরা ফাতির, ৩৫ : ২৮, ৩৪, ৩৫
২৮. আর মানুষ ও জন্ত্রু-জানোয়ারের মাঝো এভাবেই রয়েছে বিভিন্ন রংয়ের প্রাণী। নিশ্চয় আলুাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ্ তো পরাক্রমশাनी, পরম ক্মমাশীল।
ง8. আর জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্নাহ্র, যিনি বিদূর্রিত করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা। নিশয় আমাদের রব জো পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় তুণ্গাহী-
৩৫. যিনি আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন নিজ অনুগহে, যেখানে আমাদের স্পর্শ করে না কোন ক্রেশ; আর না আমাদের স্পর্শ করে কোন ক্লান্তি।

## সূরা যুমার্র, ৩৯:৫৩

৫৩. আপনি আমার এ কথা বলে দিন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজ্রেদের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা নিরাশ হয়ো না আল্লাহ্র রহম




##   

## 



:




থেকে। নিশ়্য় আল্মাহ্ মাফ করে দেবেন সব গুনাহ্। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

সূরা শূরা, ৪২: ৫, ২৩
৫. আসমান উপর থেকে ভেকে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্তাগণ সপ্রশংস তাসবীহ্ করে ঢাদের রবের, আর তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা আছে यমীনে। জেনে রাথ, নিশয় আল্মাহ্, তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২৩. আল্মাহ্ জান্নাতের সুসংবাদ দেন তাঁর সে বান্দাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক आমল করে। আপনি বলুন ঃ आমি চাই না তোমদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান আত্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া। আর যে ভাল কাজ করে, আমি বৃদ্ধি করে দেই তাতে তার কল্যাণ। নিচয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় ত্তু্গাহী।

সূর্রা আহকাফ, 8৬ : ৮
b. उदে কি তারা বলে, মুহাম্মদ এটা (কুর্রআন) নিজে বানিয়ে নিয়েছে। আপনি বলুন ঃ यদি আমি এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়ে थাকি, তবে তো তোমরা আমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না আল্মাহ্র শাস্তি থেকে। তিনি সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যার আলোচনায় তোমরা नিপ্ত। তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মাঝে। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

## সূরা হজুরাত, 8৯ : $>8$

28. মরুবাসী আরবরা বলে : আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন ঃ তোমরা ঈমান





كَ




আননি বরং বল, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। কারণ এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। আর यদি তোমরা আনুগত্য কর আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তবে তিনি লাঘব করবেন না তোমাদের আমল সামান্য পরিমাণও। নিশ্চয় আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

## সুরা হাদীদ, ৫৭:২৮

২৮. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহৃকে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি। তিনি তোমাদের দ্বিত্যেণ পুরস্কার দেবেন স্বীয় রহমতে এবং তিনি তোমাদের দেবেন এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে; আর তিনি তোমাদের ক্মা করবেন। আর আল্মাহ্ পরম় ক্মাশীল, দয়ালু।

## সूরা মুজাদালা, ৫৮: ১২

১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে চূপেচ্রপ কথা বলতে চাইবে, তখন তোমারা চুপেচুপে কথা বলার পূর্বে কিছ্হ সাদাকা প্রদান করবে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উপায়। আর যদি তোমরা এতে অসমর্থ হও, তবে আল্নাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সৃরা মুমতাহানা, ৬০: ৭, ১২
१. আশা করা যায়, আল্লাহ् বন্ধুত্ধ সৃষ্টি করে দেবেন তোমাদের ও তাদের মাঝে, যাদের সাথে তোমাদের শক্রততা রয়েছে। আর আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।



১২. হে নবী! যখন আপনার কাছে মু’মিন নারীরা এসে এ মর্মে আপনার কাছে বায়আআত করে যে, তারা শরীক করবে না আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন অপবাদ রটনা করে বেড়াবে না এবং ভাল কাজে আপনাকে অমান্য করটে না, যখন আপনি তাদের বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং তাদের জন্য আল্মাহ্র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করবেন। নিশচয় আল্লাহ্ পরম কমাশীল, পরম দয়ালু।

## সূরা তাগাবুন, ৬8: $\mathbf{8}$

28. ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্র; অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। আর যদি তাদের তোমরা মার্জনা কর, দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর; তবে জেনে রাথ, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

## সূরা মুলৃক, ৬৭: ১, ২

১.- মহামহিমাब্বিত তিনি, যার হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্দ; আর তিনি সর্ববিষয়ে, সর্বশক্তিমান;
२. यिनि সৃষ্টি কর্রেছেন মাউত ও হায়াত, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে কর্ম্ উত্তম। আর তিনি পরাক্রমশালী, পরম কমাশীল।

সূরা মুय্যাম্মিন, ৭৩ : ২০
২०. ... ... আর তোমরা কমা প্রার্থনা কর আল্মাহ্র কাছে। নিশ্য় আল্মাহ্ পরম ক্ষমমশীল, পরম দয়ালু।



সূর্রা বুর্জজ，৮৫ ঃ ১২，১৩，১৪
১২．নিশ্চয় আপনার রবের পাকড়াও অতিশয় কঠোর।
১৩．তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পনুরাবৃত্তি করেন， O

38．আর তিনি পরম ক্ষমাশীল，অতিশয় প্রেমময়।

১৬．شেণগাহী

## সূর্রা বাকার্যা，২ ：১৫৮

১৫৮．निশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্মাহ্র নিদর্শনাবনীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ বায়তুল্মাহ্র হ্জ অথবা উমরা করলে এবং এ দু’য়ের মাবে সাঈ করনে， তার জন্য কোন শুনাই নেই। আর কেউ স্বতঃফ্যুর্তভাবে নেক－কাজ করলে আল্মাহ্ তো তুণ্গ্রাহী，সর্বজ্ঞ।

সूर्রা निসা， $8:>8$ १
389．यमি তোমরা শোকর কর এবং ঈমান আনো，তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্মাহ্র কি কাজ？আর আল্লাহ্ হলেন， অুণ্গাহী，সর্বজ্ঞ।

সুর্রা ফাতির্，৩৫ ：৩০，৩৪
৩০．আল্লাহ্ তাদের দেবেন তাদের কর্মের পৃর্ণ প্রতিদান তবং তিনি তাদের আরো বেশী দেবেন স্বীয় অনুর্রহে। নিচয় তিনি পরম ক্ষমাশীল，তণগ্রাহী।
৩8．আর জান্নাতীরা বলবে ：সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র। যিনি বিদূরিত করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ－কষ্ট। নিশ্চয় आমাদের রব তো পরম ক্ষমাশীল， অতিশয় তুণ্পাহী।





ぶ义



সূরা শূরা, ৪২: ২৩
২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তার সে সব বান্দাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আপনি বলুন ঃ আমি চাই না তোমাদের কাছ্ এর বিনিময়আখ্মীয়ের সৌহার্দ ছাড়া অन্য কিছ্র। আর যে উত্তম কাজ করে আমি বাড়িয়ে দেই তার জন্যে তাতে কল্যাণ। নি"চয়ই আল্মাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় শুণগ্মাহী।

সূরা তাগাবুন, ৬8: ১৭
১৭. यদি তোমরা আল্লাহুকে ‘করযে-হাসানা’ দাও তিনি তা বহ্তুণ বাড়িয়ে দেবেন তোমাদের জন্য, আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ্ অতিশয় जুণ্গ্রাহী, পরম সহনশীল।



১৭. চিরজীব, সবকিছ্মর ধার্কক

সূরা বাকারা, ২: ২৫৫
২৫৫. আল্লাহ নেই কোন ইনাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি চিরজীব সব কিছ্রূ ধারক ও বাহক। তাঁকে স্পর্শ করেন না তন্দ্রা, আর ना निদ্রা...........।

## সুরা আলে ইমর্রান, ৩ : ২

২. আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি চিরজ্জীব, সব কিছুর ধারক।

সূরা তোহা, ২০ \& ১১১
১১১. আর সকলেই নতমুখ হবে চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক আল্লাহ্র কাছে; আর অবশ্যই ব্যর্থ হবে সে যে বহন করবে যুলুম্রের ভার।

## সূরা ফুরকান, ২৫:৫৮

৫৮. আর आপনি ভরসা করুন চিরজ্জীব আল্লাহ্র উপর, यিনি মররবেন না এবং

حَى ُلْقَيُوْمُ
:


○

111



আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খঙ)-২০

সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ করুন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের গুনাহ্ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।
সূরা মু’মিন，80 ：৬৫
৬৫．তিনি চিরঞ্জীব，নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। অতএব তাঁকেই তোমরা ডাক তাঁর আনুগত্য একনিষ্ঠ হঢয়，সমস্ত প্রশংসা আল্নাহ্র，যিনি রব সারা－ জাহানের।
 G O化化侯

১৮．মহাদাতা وهّاّ

সূরা আালে そমরান，৩：b
b．হে আমাদের র্য！आপনি বক্র করে দেবেন না আমাদের অন্তরকে হিদায়েত দান করার পর，আর আপনার তরফ থেকে আমাদের দান করুন্ন রহ্মত। আপনি তো মহাদাতা।

সুরা ছোয়াদ，৩৮ ：৯，৩৫
৯．আছে কি তাদের কাছে আপনার রবের রহমতের ভাপ্তার？यিনি পরাক্রমশালী， মহাদাতা।

৩৫．সুলায়মান বললো ：হে আমার রব！ আপনি ক্ষমা করুন্ন আমাকে এবং দান কর্নুন আমাকে এমন রাজ্য，যা আমার পরে আর কেউ লাভ করবে না। আপনি তো মহাদাতা।

> ১৯. ২न্ধু وركى

সূরা বাকারা，২：১০৭，১২০，২৫৭
১০৭．তোমার কি জানা নেই যে，আল্মাহ্রই সার্বভৌম কর্তৃত্ম আসমান ও যমীনের？ আর নেই তোমাদের জন্য আল্মাহ্

ছাড়া কোন বন্ধু, আর না কোন সাহায্যকারী।
১২০. আর ইয়াহূদী ও খিস্টানরা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। আপনি বলুন : আল্লাহ্র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত। আর আপনি যদি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল খুশীর; আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, চবে আল্লাহ্র বির্ছদ্ধে আপনার থাকবে না কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী ।
২৫৭. আল্মাহ্ বন্ধু তাদের যারা ঈমান আনে। তিনি তাদের বের করে আনেন আঁধার থেকে আলোতে । আর যারা কুফরী করে তাদের বন্ধু তাগূত। ওরা তাদের বের করে আনে আলো থেকে আঁধারে। এরাই দোযখের বাসিন্দা, য়েখানে তারা চিরকাল থাকবে।

## সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৬৮

৬৮. नিশ্চয় মানুষের মষ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্টতর তারাই, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছছ তারাও। আর আল্মাছ মু'মিনদের বन्ধু।

## সৃরা निসা, $8: 8 ৫$

8৫. আর আল্মাহ্ সবিশেষ অবহিত তোমাদের শত্রুদের সম্বন্ধে। আর
 আল্লাহ্ই যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে।

সূরা শূরা, ৪২: ৯, ২৮
৯. তারা কি আল্মাহ্র পরিবর্তে অন্যকে
 আল্লাহ্, তিনিই বন্ধু এবং ভিনি জীবিত


人1.

 20




করেন মৃতকে আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২৮. আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে এবং তিনি বিস্তার কর্রেন রহমত। আরু তিনি বক্ধু প্রশংসিত।

সूর্রা জাছিয়া, ৪৫: ১৯
১৯. নিশয় তারা কোন উপকারে आসবে না आপনার आল্মাহ্র বিরুদ্ধে, আর যালিমরা তো একে অপরের বন্ধু এবং আল্মাহ্ বন্ধু মুত্তাকীদের।

সৃরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৮
৯৮. বলুন : হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্নাহ্র নিদর্শনাবলী, আর আল্মাহ্ সাক্ষী তোমরা যা কর তার।
সूর্রা হাজ্জ, ২২: ১৭
১৭. निশয় যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহূদী হুয়েছে, যারা সাবিয়ী*, নাসারা ও अগ্নি উপাসক এবং যারা মুশরিক
 করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

## সূর্রা সাবা, ৩8:89

89. आপनि বनून ः आমি যে বিनिময়ই তোমাদের কাছে চাই না কেন, তা তো তোমাদেরই জন্য। আমার পুরস্কার তো আল্মাহ্র কাছে, আর তিনি সর্ববিষয়ে প्रত্যक्ष সाক্ষী।

## 












সूরা হা-মীম আস্ সাজ্দা, 8১:৫৩
৫৩. अচিরেই আমি তাদের কাছে প্রকাশ করবো আামার নিদর্শনাবলী দিক্-দিগন্তে এবং তাদের নিজ্জেদের মাঝেও; যাতে স্পষ্ট হয়ে য়ায় তাদদর কাছে যে এ কুরআন সত্য। এটা কি আপনার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে; তিনি সর্ববিষয়ে প্রত্যक्ष সাক্ষী?

সৃর্রা মুজাদালা, ৫৮ : ৬
৬. যে দিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একত্রে উঠাবেন, সে দিন তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা করেছিল, তা। আল্মাহ্ এর হিসাব রেখেছেন, কিন্ুু তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

## २د. মহान عَكِىُ

সূরা বাকারা, ২: ২৫৫
२৫৫. ... ... আল্লাহ্র কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ঠ। আর এ দুয়ের রহ্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্রান্ত করে না এবং তিনি মহান, ब्रिষ्ठ।

## সূরা হাষ্জ, ২২: ৬২

৬২. ইহা এ জন্য বে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা ঢাঁর পরিবর্তে যা কিছ্র উপাসনা করে, তাতো অসত্য। আর আল্লাহ, তিনিই মহান, মহিমান্বিত।

সूরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩
২৩. আর কোন উপকারে আসবে না সুপারিশ আল্লাহ্র কাছে, তবে তিনি যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া। পরে যখন দূরীভূত হবে তাদের অন্তর থেকে ভয়, তখন তারা বলবে ঃ তোমাদের রব কি








وَ- ...roo




বললেনন? তারা বলবে : যা সত্যি তা-ই। আর তিনি মহান, মহিমান্বিত।

সूরা মু’মিন, 80 : ১২
১২. কাফিরদের বলা হবে, তোমাদের এ শাস্তি এ জন্য যে, যখন এক আল্মাহ্র ইবাদত করতে বলা হতো, তখন তোমরা কুফ্রী করতে; আর যদি আন্नাহ্র সাথে শির্ক করা হতো, তবে তাতে তোমরা ঈমান আনতে। বস্তুত সমস্ত কর্ত্ব আল্মাহ্র।

সूর্木া শূর্রা, $8 २: 8$, ৫১
8. आन्মाহ্রই या কিছ్ আছে আসমানে, या কিছ্ আছে যমীনে, আর তিনি মহান, ख्रেষ্ঠ।
৫১. আর মানুষ এমন নয় যে, আল্লাহ্ তার সাথে কथা বলবেন ওহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ছাড়া; অথবা তিনি কোন রাসূল প্রেরণ করবেন, তারপর সে রাসূল তাঁর অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান, তা-ই ব্যক্ত করবে। নিশ্য় তিনি মহান, মহা-হিক্মতওয়ালা।
إنَّهُ عَكِّكّ حَكِّمُ

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { وَهُوَ الْعَكًُِّ الْحَظِيُمُ }
\end{aligned}
$$

## ২২. মার্জনাকারী عُوُّ

## সূরা নিসা, 8 ঃ ৯৯, ১8৯

৯৯. আল্লাহ্ অচিরেই তাদের মাফ করবেন। কারণ তিনি মার্জনাকারী, পরম ক্মাশীল।
28৯. যদি তোমরা কোন নেক কাজ প্রকাশ্যে কর, অথবা তা গোপনে কর, অথবা কোন দোষ মার্জনা কর; তরে জেনে রাখ, আল্নাহ তো মার্জনাকারী, মহাশক্তিমান।

সূর্রা হাষ্ট্র, ২২: ৬০
৬০. এরূপই। আর কেউ নিপীড়িত হয়ে ত্ল্যু প্রতিশোধ নিলে, তারপর আবার অত্যাচারিত হলে, আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্মাশীল।

সূরা মুজাদালা, ৫৮:২
২. ... ... ... আর তারা ঢো বলে, অসগ্গত ও অসত্য কথা-ই। নিশ্য় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, পরম ক্মাশীল।

২৩. কার্यনির্বাহক وُكِيْ"

সুর্रা জালে ইমর্木ান, ৩ : ১৭৩
১৭৩. লোকেরা তাদের বলেছিল : তোমাদের বিরুদ্ধে তো জমায়েত হচ্ছে কাফিররা, অতএব তোমরা তাদের ভয় কর। ফলে তা তাদের ঈমানকে মজবুত করলো, আর তারা বললো: আল্লাহৃই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত ঊত্তম কার্यনির্বাহী।
সূরা निসা, 8 : ৮১, ১৩২
৮-. আর মুনাফিকরা বলে ঃ আনুগত্য করি। কিন্তু যখন তারা আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন রাতে তাদের একদল যা বলে, তার বিপরীত পরামর্শ করে; আর আল্নাহ্ ন্লিপিদদ্ধ করে রাখেন, যা তারা রাতে পরামর্শ করে; অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং ভরসা করুন আল্মাহুন উপর। আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট কার্যনির্বাহী হিসাবে।
১৩২. আল্মাহ্রই যা কিছ্ আছে আসমানেও যা কিছू আছে যমীনে এবং কার্यনির্বাহীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

সূরা আন‘আম, ৬ : ১০২
১০২. তিনিই তো আল্লাহ; তোমাদের রব, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনিই সব কিছ্রু স্রষ্টা; অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, আর তিনি সর্ববিষয়ে কার্যनिর্বাरী।

সূরা হূদ, ১১: ১২
১২. তবে কি আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কিছ্ ছেড়ে দেবেন, আর এতে আপনার মন সংকুচিত হবে এ জনো যে, তারা বলে : কেন প্রেরিত হয় না তাঁর কাছে ধনভাণ্ডার। অথবা কেন আসে না তাঁর সাথে ফिরিশ্তা? आপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে কার্ফনির্বাহী।

সূরা আহ্যাব, ৩৩ : ২,৩,৪৮
२. আর आপনি अনুসরণ করেন তার যা ওহী করা হয় আপনার প্রতি আপনার র্বের তরফ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।
৩. আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর এবং আল্লাহ্-ই यথেষ্ট কার্যনির্বাহীরূপে।
8৮. आর आপनি কাফির ও মুনাফিকদের কথা অনুয়ায়ী চলবেন না র্রবং উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতন। আর ভরসা করুন্ন আল্মাহ্র উপর; আল্লাহৃই যথেষ্ট কার্যনির্বাহীরূপে।

সূরা যুমান্র, ৩৯ : ৬২
৬২. আল্মাহ সব কিছूর স্রষ্টা এবং তিনি সর্ববিষয়ে কার্যনির্বাহী।
rir !

 ○َ
r-

-r
0 Oكَ
, وَ - 0 ,


সূরা বাকারা, ২:১১৫, ২৪৭, ২৬১, ২৬৮
১১৫. আর আল্নাহ্রই পুর্ব এবং পশ্চিম। অতএব যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই অল্লাহ্ आছেন। निশয়ই আল্মাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

र89. $\qquad$ আর আল্লাহ্ দান করেন তার রাজ্য যাকে চান এবং আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সर्বজ্ঞ!
২৬১. যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি সদ্য বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্য-দানা। আর আল্লাহু বহুগুণ বাড়িয়ে দেন যাকে চান। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
২৬৮. শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্রের এবং তোমাদের নির্দেশ দেয় অশ্লীলতার আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রত্রিশ্রুতি প্রদান করেন, তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭৩
$9 \bigcirc$.
বলুন ঃ অনুগ্গহ তো আল্লাহ্রই হাতে; তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্মাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।
সৃর্রা निসা, 8 : ১৩০
১৩0. আর.যদি স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের অভাবমুক্ত করবেন নিজ প্রাচ্র দিয়ে। আর আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, মহাহিক্মতওয়ালা।

সূরা মায়িদা, ৫ \& ৫8
৫8. ওरে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তার দীন থেকে

##  5, .. -r\&V وَاللَّهُ وَاسِحْ عَكِيْيُ

آr











মুরতাদ হয়ে গেনে; নিশয় আল্লাহ্ এমন এক সম্প্পদায়কে নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভাनবাসবে। তারা ₹বে মু’মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা জিহাদ করবে আল্মাহ্র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দার। এ रলো আল্মাহ্র আনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্মাহ্ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ।

## সূরা নূর, ২৪: ৩২

৩২. আর তোমরা বিবাহ করিয়ে দাও তোমাদের সে পুরুষদের যাদের ন্ত্রী নেই অথবা সে নারীদের যাদের স্বামী নেই; আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা এর যোগ্য তাদেরও। यদি তারা অভাবগ্পস্ত হয়, তবে আল্মাহ্ নিজ অনুগ্গহহ তাদরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন, আর আল্মাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।


促



২৫. হিসাব গ্রহণকারী - حَسِبْبَ

সूরা निসা, $8:$ ৬, b५
৬. ....... আর যখন তোমরা সমর্পন করবে ইয়াতীমদের কাছে তাদের সম্পদ, তখন তোমরা তাদের সামনে সাক্ষী রাখবে। আর আল্নাহ্ যথেষ্ট হিসাব গহণকারীক্রো।
৮৬. আর যখন তোমাদের সালাম করা হয়, তখন তোমরা তার চাইতে উত্তমভাবে সালামের জবাব দাও অথবা অনুর্পপভাবে। নিচয় আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।


সূরা আহযযাব, ৩৩ ঃ ৩৯
৩৯. তারা (নবীগণ), আল্মাহ্র বাণী প্রচার করতো এবং তাঁকে ভয় করতো, আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কাউকে তারা ख্য করতো না। আর আল্নাহ্ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারীরূপে।


২৬. শক্তিমান - مُقيتص"

সৃর্রা निসা, 8 : ৮৫
৮৫. কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে, তাতে তার জন্য অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দকাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার জন্য रিস্সা থাকবে। আর আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

- هَ
 ِيْكُ



## চাহমীদ-আলাহর প্রশংসা

সূরা ফাতিহা, ১ : ১, ২, ৩
১. সমস্তু প্রশংসা আল্লাহৃরই, যিনি রব সারা জাহানের,
२. यিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ানু,
৩. মালিক বিচার দিনের। (অান্ দেখুন ৬: 8৫; १: 8৩; ১০: ১০; ১8: ৩৯; ১山: ৭৫; ২৩: ২৮; ২৭: ১৫, ৫৯, ৯৩; ২৯ : ৬০; ৩১: ২৫; ৩৫: ৩৫, ৩৭ ঃ ১৮২; ৩৯: ২৯; ৭৪, ৩৫; $8 \circ$ : ৬৫; 8৫: ৩৬)

সূরা জান‘আম, ৬ \& ১
2. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্রই, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও यমীন এবং বানিয়েছেন আাধার ও আলো। এরপরও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।
সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১১১
১১১. আর বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আলাহ্রই यিনি গ্রহ করেননি কোন সন্তান, আর তাঁর নেই কোন শরীক সর্বময় কর্ত্তচে এবং চাঁর প্রঢ়োজন নেই কোন সাহাय্যকারীর দুর্বলতার কারণে। আর ঢাঁর মাহাছ্ম খুব বর্ণনা করুন।

## সূর্রা কাহৃফ, ১৮ \& ১

১. সমস্ত প্রশংসা আলাহ্রই, যিনি নাযিল করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন এবং তাতে তিনি রাথেননি কোন বক্রতা।


 O O


وَلْمَ




সূরা কাসাস, ২৮: १০
१०. আর তিনিই আল্মাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই দুনিয়া ও আখিরাতে এবং হকুম তাঁরই ; আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (আান্রও দেখুন ৩০: str; ৬৪ : ১)

সূরা সাবা, ৩৪ : ১
১. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্রই, याँর কর্ত্ত্ব্ব রয়েছে यা কিছ্র আছে আসমানে এবং या কिছ্গ রয়েছে य জন্য সমস্ত প্রশংসা আখিরাতেও। তিনি প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।
সূর্রা ফাতির, ৩৫ : ১
১. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি সৃজনকর্তা আসমান ও যমীনের; যিনি বাণীবাহক করেন ফিরিশতাদের যারা দুইদুই, তিন-তিন, চার-চান্র পাথা, বিশিষ্ট, তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে, या তিনি চান। নিচয় আল্মাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।






## তাস্ীীহ-আল্মাহ্র পবিত্রতা

সূর্রা বাকার্যা, ২: ৩০, ৩২
৩০. আর স্ষরণ করুন, যখন তোমার রব ফিরিশ্তাদের বলনেন : নিষয় আমি সৃষ্টি করব পৃথিবীতে অ্রকন প্রতিনিধি। তারা বললো : আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে, যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে সেখানে এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই ঘোষণা করি আপনার সপ্রশংস স্তুতি এবং বর্ণনা করি আপনার পবিত্রতা। তিনি বলনেন : আমি অবশ্যই সবিশেষ অবহিত তা, যা তোমরা জান না।

৩২. তারা বলন ঃ আপনি পবিত্র, মহান। নেই কোন জ্ঞান আমাদের, তবে আপনি যা শিখিয়েছেন আমাদের তা ছাড়। । নিশয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সৃর্木া আলে ইমরান, ৩ : 8১, ১৯১,
83. $\qquad$ আর ম্মরণ কর, তোমার বরকে বেশী বেশী এবং প্রবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর বিকেনে ও সকান্ে।
১৯১. $\qquad$ হে আমাদের রব! আপনি সৃষ্টি করেন नि এ্ব নিরর্থক।. আমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি আপনার। आপনি রহ্ষা কব্রুন আমাদের দোयথের আযাব থেকে।

সৃরা জান‘আম, ৬ : ১০০
دoo. $\qquad$ আলাহ্ পবিত্র, মহান এবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে যা তারা বলে। (आার্রও দেষুন, ১০: st ; ১৬: ১)

সৃর্না আ‘ব্রাফ, १ ঃ २০৬
২০৬. নিশয় যারা রয়েছে আপনার রবের সান্নিধ্য, তাঁরা অহংকার বশে তাঁর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়া যাবে না, বরং তারা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজ্দা করে।

সুর্রা তাও্বা, ৯ : ৩১
৩১. ....... नেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পবিত্র মহান তা থেকে যা তারা শরীক করে। (জাत্র৩ সেপুন; ২৮: ৬৮; © : २৩)

## সূরা ইউনুস, ১০ : ১০

১০. সেখানে তাদের দু‘আ হবে : তে আল্মাহ্! আপনি মহান, পবিত্র, আর ঢাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’ এবং



牫
 عَنَّابَالنَّكِّا
10.


তাদের শেষ দু‘আ হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি রব সারা জাহানের। (凶াহ্র७ দেशুन, २१:৮)

সৃরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১৩
১৩. আর তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করর বজ্জ্বনি এবং ফিরিশ্তাগণ তাঁন্র ভয়ে - . .

সূর্রা হিজ্র, ১৫ : ৯৮
৯৮, সুতরাং আপনি সপ্রশীংস পবিত্রত্র ও মহিমা ঘোষণা কর্ুুন আপনার রবের, ज্বং শামিল হন সিজ্দাকারীদের মধ্যে।

সूর্木া নাহ্ন, ১৬:১
১. আল্লাহ্র আদেশ অবশ্যস্ভাবী। সুতরাং তোমরা তা তৃরাब্িিত করতে চেও না। তিনি পবিত্র মহান রবং তিনি অনেক উর্ধে তা থেকে যা তারা শরীক করে। (घার্रও मেशুन, ৩०: 80)

সৃর্রা বनी ইসব্রাझল, ১৭:১, 8৩,88,
১. পবিত্র মহান তিनि, यिनि ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্সায়, যার চারপাশকে আমি করেছি বরকময়, তাকে দেখানোর জন্য আমার निদর্শনাবলী থেকে, নিশচ় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্ঠা।
8৩. তিনি পবিত্র, মহান এবং তারা যা বলে, তিনি তা থেকে অনেক অনেক উর্ধে।
88. তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে সাত আসমান, यมীন এবং या কিছू রয়েছে এদের মাঝে আর এমন কিছ্ নেই, यা ঢাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর্রে না; কিস্দু তোমরা

# وَأخرُوعُوْنهُمُ 








বুねতে পার না তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকে। নিশ্য় তিনি পরম সহ্নশীল, অতিশয় ক্মাপরায়ণ।

## সূরা তোহা, ২০: ১৩০

১৩০. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন্ তারা যা বলে সে বিষয়ে এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন্ন আপনার রবের সূর্যোদয়ের পৃর্বে এবং সূর্যাক্তের পূর্বে এবং রাত্রিকালেও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর্সন এবং দিননর পান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।*

সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২০, ২২
২০. তারা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্মাহ্র রাতে ও দিনে, তারা এতে শৈথিল্য করে না।
२२. यদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ইলাহ্ থাকততা, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত । সুতরাং পবিত্র মহান আল্মাহ্, যিনি আরশের অধিপতি, তা থেকে যা তারা বলে। (জারও দেখুন, ৩৭:२, ১৫৫, ১৮০)

## সূরা নূর, $28: 8 ১$

8). তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে যারা আছে আসমানে ও যমীনে এবং উড়ন্ত পাথিরাও ? প্রত্যেকেই জানে তার দু‘আ ও পবিব্রতা এবং মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। আর আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তা, যা তারা করে।

## সূরা ফুরকান, ২৫: ৫৮

৫৮. আর আপনি ভরসা করুন সেই চিরঞ্জীবের উপর যিনি মরবেন না এবং









 وَالَرْضِ وَّ الطَّيُرُ



এ আয়াতে ৫ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের তুনাহ্ সম্পর্কে খুব অবহিত।

সূরা রাম, ৩০:১৭
১৭. সুতরাং তোমরা আল্মাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর বিকেলে ও সকালে।

## সূরা সাজ্দা, ৩২:১৫

১৫. কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, যাদের তা শ্মরণ করিয়ে দিলে, তারা সিজ্দায় লুট্টিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকারে মুখ ফিরিয়ে থাকে না।

সূরা আহযাব, ৩৩:8১, 8২
83. ওহে যারা ঈমান এনেছ,! তোমরা ম্মরণ কর আল্লাহ্কে বেশী বেশী
8२. এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকানে ও সন্ধ্যায়।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৬, ৮৩
৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছ্র জোড়ায় জোড়ায় যমীন यা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের नিজ্রেদের থেকে এবং যা তারা জানে না, তা থেকেও।
৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে পূর্ণ কর্তৃত্ম সব কিছूর এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সূর্রা ছোয়াদ, ৩৮ : ১৮
১৮. আমি তো নিয়োজিত করেছিলাম পর্বত্মালাকে, এরা যেন তাঁর সাথে


আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম অఆ)-২২

আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে বিকেলে ও সকালে।

সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৭, ৭৫
৬৭. আর তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান অনুধাবন করেনি আর সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় কিয়ামতের দিন এবং সমস্ত আসমান থাকবে তাঁর করায়ত্ত। তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি অनেক উর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।
৭৫. আর তুমি দেখণ্ত পাবে ফিরিশ্তাদের আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংসা তাস্বীহ পাঠ করছে আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সহিত; এবং বন্না হবে প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।

সূর্রা মু’মিন, 80 : १
৭. যারা আরশ ধারণ করর আছে এবং যারা এর চার পাশে রয়েছে; তারা তাদের র্বের সপ্রশ্সা তাস্বীহ্ পাঠ করে .....

সৃরা হা-মীম आস् সাজ্দা, 8১: ৩b
৩৮. আর তারা অহংকার করলেও যারা আপনার রবের কাছে রয়েছে তারা তো দিন রাত তাঁর তাসবীহ্ পাঠ করে এবং তারা এতে ক্সান্তিবোধ করে না।

সূর্রা শূরা, ৪২:৫
Q.
......... আর ফিরিশতারা তাদের রবের সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করে এবং ক্মমা প্রার্থনা করে তাদের জন্য, যারা রয়েছে পৃথিবীতে।




## 



সূরা যুখ্রুফ্ক，৪৩ ঃ．৮২
b－．আসমান ও যমীনের মালিক，আরশের অধিপটি আল্লাহ্ পবিত্র মহান তা থেকে যা তারা আরোপ করে।

সূরা কাফ，৫০：৩৯， $8 \circ$
৩৯．সুতরাং আপনি সবর করুন তারা যা বলে তাতে এবং আপনার রবের সপ্রশংস তাস্বীহ্ পাঠ কবুন সূর্．োদয়ের আগে ও সূর্যাস্ডের পূর্ব।
80．আর রাতের এক অংশেও ঢ゙ঁর তাসবীহ্ পাঠ কব্রুন এবং সান্ডাডের পররও।

সুরা তৃন্দ，৫২：8৮，8৯
8 b．আর সবর করুন আপনার রবের হুকুুমর অপেক্ষায়，আপনি তো রয়েছেন আমার চোখ্থর সামন্ আর আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাস্বীহ् পাঠ কর্ডুন，যথন आপনি শय্যা ত্যাগ করেন，
8৯．আর রাতের এক অংণ্ণও তাঁর তাস্বীহ্গ পাঠ কর্নুন এবং নক্ষত্ররাজি ডুবে যাওয়ার পরেও।
সूর্রা ఆয্যাকিয্যা，৫৬：98
98．সুতরাং তুমি তাস্বীহ্ পাঠ কর তোমার মহান র্রবের নামে।（৬৯ ：৫২）

## সূর্রা হাদীम，৫৭：১

১．তাস্বীহ্ করে আল্লাহ্র या কিছ্র आছে आসমাてন ও यসীনে। তিनি পরাক্রমশালী，হিক্মতওয়ালা।（আারও দেशून，৫৯：；；৬ ：〕）

## সৃর্রা হাশশ্র，৫৯ \＆২৩

২৩．তিनি আল্মাহ্ তিনি ছাড়া কোন ঔলাহ্ নেই। তিনি মালিক，পবিত，শান্তি，



নিরাপত্তা-দাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল দোর্দণ প্রতাপশালী। তারা যা শরীক কৃরে তা থেকে আলাহ্ পবিত্র মহান।

## সূরা জুমু‘আ, ৬২ ঃ ১

১. আলাহ्র তাস্বীহ् করে यা কিছू আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে। তিনি মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা। (৬8: s)
সৃর্রা আ‘‘লা, ৮৭ : ১, ২
১. আপনি পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর্পুন আপনার সুমহান রবের নামে,
२. यিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুঠাম করেছেন।

সূরা নাস্র, ১১০:৩
৩. অতএব আপনি সপ্রশংস তাস্বীহ্ কর্রুন আপনার রবের এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। निশয় তিনি মহাতাওবাকবুলকারী।
(enton ent
$O$ (9)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- يُيَبّْرُلِّهِ }
\end{aligned}
$$

 O-ا



## তাযকীর-আল্লাহর স্মরণ

সূরা বাকারা, ২ : ১৫২, ১৯৮, ২০০
১৫২. অতএব তোমরা আমাকে ম্মরণ কব, আমিও তোমাদের স্মরণে রাখব। আর তোমরা আমার শোকর কর এবং আমার না-শোকরী করো না।
১৯৮. তোমাদের কোন জুনাহ হবে না তোমাদের রবের অনুগ্রহ সঙ্ধান করৰে। যখন তোমরা ফিরবে আরাফাত থেকে তখন তোমরা স্মরণ করবে আল্নাহ্কে মাশ্'আরুলা হারামের কাছে পৌঁছ এবং তাঁকে স্মরণ করবে সে ভাবে যে ভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ मিয়়ছেন। यদিও তোমরা এর পূর্বে ছিলে পথভ্রষ্টদের শামিন।
২০০. তারপর যখন তোমরা সমাপ্ত করবে হজ্জের হুকুম-আহ্কাম তখন তোমরা স্মরণ ক্রবে আল্লাহ্কে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদের স্মরণ করার মত ; অথবা তাঁর চাইতেও বেশী $\qquad$ .

সৃরা আলে ইমরান, ৩ : 8১, ১৯০, ১৯১
83. ........ আর আপনি শ্মরণ করুন আপনার রবকে বেশীবেশী এবং তাঁর তাসবীহ् করুন সন্ধ্যায় ও সকালে।
১৯০. নিশয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।
১৯১. যারা স্মরণ করে আল্মাহ্রে দাঁড়িয়ে, বসে এবং ওঢ়ে, আর চিন্তা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টি সম্বক্ধে, বনে, হে আমদের রব! আপনি সৃষ্টি করেননি এসব নিরर্থক। আমরা পবিত্রতা ও มহিমা ঘোষণা করছ্ছি আপনার, আপনি আমাদের রহ্ষা করুন দোযখের আযাব থেকে।

## সৃর্রা निসা, 8 : ১০৩

১০৩. তারপর যখন তোমরা শেষ কররেে সানাত, তখন ম্মরণ করবে আল্মাহ্কে দাঁড়িয়ে, বসে ও ঔয়ে....।

সূরা জা‘র্যাফ, ৭: २০৫
২০৫. আর স্মরণ করবে তোমার রবকে মনে মনে সবিনয় ও সভয়ে এবং অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায়। আর ঢুমি গফিনদদের শামিল হবে না।

সুরা আনফাল, b: 8৫
8 8.
......... আার তোমরা ম্মরণ করবে আল্লাহ্কে বেশীবেশী, যাতে সফলকাম ₹३।

$$
\begin{aligned}
& \text { 任-Y.. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

## Contents

সুরা রা‘দ, ১৩ ঃ ২৮’
২৮. যারা ঈমান আনে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত হ্য় আল্লাহ্র শ্মরণে। (আল্লাহ্ তাদের হিদায়েত দেন ৷) জেনে রাখ আল্মাহ্র স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।

সূরা কাহফ, ১৮ : ২৩, ২৪
২৩. আর আপনি কখনো বলবেন না কোন বিষয়, निশ্চয় आমি করবো এটা আগামীকাল,
28. এ कथा ना বनেः ‘यদि आল্লাহ् ইচ্ছা করেন’। আর স্মরণ ‘করবেন আপনার রবকে যখন ভুলে যাবেন। এবং ব্লবেন ঃ আশা করি আমার রব আমাকে নির্দেশ করবেন এর চাইতে নিকটতর পথ সত্যের দিকে।

সুরা তোহা, ২০: ১৪, ১২৪
১8. আমিই আল্মাহ্, নেই কোন ইলাহ, আমি ছাড়া, অত্রব আমারই ইবাদত কর এবং সালাত কায়েম কর আমার স্মরণার্থে।
১২8. আর যে বিমুখ হরে আমার স্মরণ থেকে, अবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং आমি ঢাকে উখ্থিত কর্ কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।

সৃরা নূর, ২৪:৩৬, ৩৭
৩৬. সে সব গৃহে, যা সমুন্নত করতে এবং যেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ निर्मেশ দিয়েছেন, সেখানে তাঁর তাস্বীহ্ করে সকাল ও সন্ধ্যায়,
৩৭. সে সব ন্োক, যাদের বিরত রাখখ না ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আলাহ্র স্মরণ থেকে এবং সালাত কায়েম ও

 0 ○笑

思
 0




ר





শ্মরণ থেকে, আর যারা এর্রপ করবে তারাই হবে ক্ষ্গ্গিস্ত।

সूর্রা জিন্, १২ : ১৭
১9. $\qquad$ যে কেউ বিমুখ হবে তার রবের স্মরণ থেকে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে।

## সূরা সুয়यাম্মিন : १৩ \&৮

৮. আর আপনি শ্মরণ করুন, আপনার রবের নাম এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি নিমগ্ন থাকুন।

সৃর্রা দাহ্র, ৭৬ : ২৫,
২৫. আর আপনি ম্মরণ করুন আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়।





## आয়াতুল্লাহ्-আল্লাহ্র নিদর্শনাবनী

সूরা বাকারা, ২ : ১১৮, ১৬৪
১১৮. আমি তো স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছি नিদর্শনসমূহ দৃছ़প্রত্যয়ীদের জন্য।
১৬৪. निশয় आসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তন্ত, নৌযান-সমূহে-যা বিচরণ করে সমুদ্রে মানুষের যা উপকারে আসে তা নিয়ে, আর আল্নাহ্ যে পানি বর্ষণ করেন আসসমান থেকে, या দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পরে তাতে এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তথায় সব ধরনের জীবজন্ত্র, আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিচিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

O


সূরা आলে ইমর্রান, ৩ : 8, ১৯, ২১, ১১৮,

১৯০
8. $\qquad$ নিশয় যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আयाব • . . . .
১৯. ........ আর কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্মাহ্ তো হিসাব গ্রহণণে দ্রুত।
२১. निশয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী, এবং হত্যা কর্রে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদেরযারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণণা মানুমের মাঝে, তাদের সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাত্তির।
৯৮. বলুন ঃ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্লাহ্র निদর্শনাবলী ? অথচ আল্লাহ্ তো সাক্ষী তার, যা তোমরা কর।
$2 \Delta 6$. $\qquad$ আমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী, যদি তোমরা বুঝতে।
১৯০. নিশয় আসমান ও यমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।
সৃর্রা মায়িদা, ৫ : ৭৫
१८.

লক্য করুন, কিরুপে আমি বর্ণনা করি তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ, তারপর আরো লক্ষ্য করুন, কোথায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলছছ! (অারও দেখুন ৬৫, ১০৫, ১২৬)

সৃরা আন‘জাম, ৬ : 8৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১৯, ১৫৭, ১৫৮
৪৬. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্মাহ্. ককঢড় নেন তোমাদের


و1











যাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন উন্টে যাবে অন্তর ও দৃষ্টি।

## সূরা চ 'আারা, ২৬ : ২২৭

২২৭. তব্বে তারা ব্যতিত যারা ঈমানন আনে ও নেক কাজ করে এবং স্মরণ করে আল্লাহ্কে বেশীবেশী এবং প্রতিশোধ গ্ণহণ করে অত্যাচারিত इওয়ার পর। আর অচিরেই জ্যনবে যারা অত্যাচার করে, কোন গন্তব্যস্থলে তারা পৌছবে।

সूরা আনকাবূত, ২৯: 8৫
8৫. আপनि তিলাওয়াত করুন যা ওহী করা হয়েছে আপনার প্রতি কিতাব থেকে এবং কায়েম করুন সালাত। निশয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে। আর অবশ্যই আল্লাহ্র শ্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্মাহ্ জানেন যা তোমরা কর।

সৃৰ্রা আহ্যাব, ৩৩ : ২১, ৩৫, ৪১, ৪২
২১. অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য আল্নাহ্র রাসূন্লের মধ্যে উত্তম আদর্শ, যারা আশা রাখে আল্মাহ্ এবং আথিরাতের, আর স্মরণ করে আল্লাহ্রে বেশীবেশী।
৩৫. ....... আর আन্লাহৃকে অধিক স্মরণণারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকার্রী নারী, এদের জন্য আল্নাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

8د. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ম্মরণ কর আল্মাহ্রে বেশীবেশী,
8२. এবং ঢাঁর তাসবীহ् কর সকাল ও সस्ধ্যায়।

##  فِيُهِ الُقُلْوُبُ وَالُوبَصُكُرُ

## ",












 -


১৭৬
সুরা যুমার, ৩৯ ঃ ২২, ২৩
২২. যার' অন্তর উন্যুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ্ ইসলামের জন্য এবং সে আছে তাঁর রবের নূরের উপর, সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? আর আক্ষেপ সেই কঠোর ঞ্দদয় লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ! তারা স্প্ষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।
২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসমঞ্জস এবং यা भুনঃপুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় যারা তাদের রবকে ভয় করে, তারপর ঝौকে পড়ে তাদের দেহমন আল্লাহ্র স্মরণে; এটাই আল্লাহ্র হিদায়েত, তিনি পথ দেখান তা দিয়ে, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর যাকে বিপথগামী করেন আল্মাহ্, ডার জন্য নেই কোন পথপ্রদর্শক।

সুর্রা যুখ্র্স্ফ, 8৩ ঃ ৩৬
৩৬. আর যে ব্যক্তি বিমুখ হয় দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে, আমি নিত়োজ্তিত করি তার জন্য এক শয়তান, ফনে সে তার সাথী হয়।

## সूরা জুমু'আ, ৬২: ১০

১০. তারপর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীতে এবং অনুসন্ধান করবে আল্নাহ্র অনুগ্গহ আর স্মরণ করবে আল্লাহ্কে বেশীবেশী যাতে তোমরা সফলকাম হও।

## সূরা มুনাষিকূন, ৬৩ : ৯

৯. ওহে यারা ঈমান এনেছ! তোমাদের যেন উদাসীন না করে তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র


为

 \%


:man





ম্মরণ থেকে, আর যারা এর্রপ করবে তারাই হবে ক্ষ্গ্রিস্ত।

সূরা জিন্, ৭२ : ১৭
১৭. ........ যে কেউ বিমুখ হবে তার রবের শ্মরণ থেকে তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন কঠিন আযাবে।

সूরা মুय्याম্মিন : १৩ :৮
৮. আর আপনি স্মরণ করুন, আপনার রবের নাম এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি নিমগ্ন থাকুন।

সূরা দাহ্র, ৭৬ : ২৫,
২৫. আর আপনি শ্মরণ করুন আপনার রবের নাম সকাল ও সন্ধ্যায়।



## आয়াতুভ্মাহ্-আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী

সূরা বাকাব্রা, ২: ১১৮, ১৬৪
১১৮. आমি তো স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছি निদর্শনসমূহ দৃছ़প্রত্যয়ীদের জন্য।
১৬৪. निষয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তন্নে, নৌযান-সমূহে-যা বিচরণ করে সমুদ্রে মানুষের যা উপকারে আসে তা নিয়ে, আর আল্মাহ্ যে পানি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, या দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পরে তাতে এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তথায় সব ধরনের জীবজন্ত্র, আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিশিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

OM








সূরা আলে ইমরান, ৩ : 8, ১৯, ২১, ১১৮, ১৯০
8. $\qquad$ নিশয় যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব
১৯. ........ আর কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করর্লে আল্নাহ্ তো হিসাব গ্গহণে দ্রুত।
২১. নিশয় যারা প্রত্যাখ্যান করের আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী, এবং হত্যা করে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা করে তাদেরযারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতা মানুষের মাঝে, তাদের সুসংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।
৯৮. বলুন ः হে आহলে কিতাব! কেন তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আল্নাহ্র निদর্শনাবলी? অথচ আল্লাহ্ তো সাক্ষী তার, যা তোমরা কর।
১১৮.
......... आমি তো বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী, यদি তোমরা বুঝতে।
১৯০. নিশ়্ আসমান ও यমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিশিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবানদের জন্য।

সूর্রা মায়িদা, ৫ : ৭৫
१८. লক্ষ্য করুন, কিরূপে আমি বর্ণনা করি তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ, তারপর আরো লক্ষ্য করুন, কোথায় তারা বিভ্রান্ত হয়ে চলছে! (আরও দেথুন ৬৫, ১০৫, ১২৬)

সूরা आন‘আম, ৬ : 8৬, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১৯, ১৫৭, ১৫৮
8৬. বলুন ঃ তোমরা কি তেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ্ কেডড় নেন তোমাদের








 О






ع-

শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, আর মোহর করে দেন তোমাদের অন্তর্র, তরে আল্মাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ আছে যিনি তোমাদের এনে দেবেন এসব ? লক্ষ্য করুুন, কির্দপে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি নিদর্শনসমূহ; এরপরও তারা মুখ ফিরিয়ে नেয়।
৯৫. নিশ্চয় আল্মাহ্ অংক্কুরিত করেন বীজ ও আঁটি, তিনি বের করেন জীবিতকে মাত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ?
৯৬. তিনিই উন্মেষ ঘটান উষার, তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ সবই নির্ধারণ মহাপরক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র,
৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি কর্রেছেন তোমাদের জন্য নক্ষত্র, यাতে তোমরা পথ পাও তা দিয়ে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে। নিশ্য় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।
৯৮. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি* হতে, আর তোমাদের জন্য রয়েছে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন অবস্থান। নিচয় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ, বোধশক্তিসস্পন্ন লোকদের জন্য,
৯৯. আর তিনিই বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, এরপর আমি বের করি তা দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদের চারা, তারপর আমি উদ্গত করি তা থেকে সবুজ পাতা, পরে বের করি তা থেকে




 O戗
 O ^4-وَوْرَ الَّفِيَّ
 O




ঘন-সন্নিবিষ্ট শস্যদানা এবং খ্জুর গাছের মাথি থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি, আর সৃষ্টি করি आংগুরের উদ্যান এবং যায়তুন ও ডাनिম, যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসাদৃশও। তোমরা লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্ক ত্যয়ার প্রতি। নিশয় এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান রাখে।
১৫৭. ........ তার চাইতে অধিক যালিম আর কে, যে অস্বীকার কटর আল্লাহ্র निদর্শনসমূহ এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? .........
১৫৮. তারা কি তুধু এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের কাছে আসবে ফিরিশ্তা অথবা আসবেন আপনার রব, অথবা আসবে কোন নিদর্শন আপনার রবের? যে দিন আসবে কোন নিদর্শন আপনার রবের, সে দিন কোন কাজ্ে আসবে না তার ঈমান, যে আগে ঈমান আনেনি, কিংবা অর্জন করেনি সে ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ। বলুন : প্রতীক্ষা কর, আমিও প্রতীক্ষা করহ্ছি|r

সূরা আ‘রাফ, ৭: ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৬, 8০, ৭৩, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৮২
২৬. হে বনী আদম! আমি তো দান করেছি তোমাদের পোষাক, তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত্ত করার জন্য এবং বেশভূষার •জন্য; আর তাক্ওয়ার পোষাক তা-ই উত্তম। এ সব আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, यাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (অারও দেখুন, ১৬: ১৩)
৩২. বলুন ঃ কে হারাম করেছে আল্মাহ্র সে সব শোভার বস্তু, যা তিনি তার বান্দাদের






金









 O .

জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং কে হারাম করেছে উত্তম পবিত্র জীবিকাসমৃহ? বনুন ः সে সব মু’মিনদের জন্য পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনেও। এভাবেই আমি বিশদভাবে. বর্ণনা করি নিদর্শনাবলী সে লোকদের জনা, যারা জানে।
৩৫. হে বনী আদম! यদি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে আসে রাসূল, যারা বিবৃত করবেন তোমাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী, ত়খন কেউ তাক্ওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজ্রেকে সংশোধন করে নেবে, ঢাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না।
৩৬. আর যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা থেকে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (জারও দেখুন, ১০: ১৭)
80. निশয় যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনাবলী এবং অহংকার বচে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তা থেকে, উন্যুক্ত করা হবে না অাদের জনা আসমনের দরজা, আর না তারা প্রবেশ করতে পারবে জান্নাতে, যতক্ষণ না প্রবেশ করবে উট সূঁচের ছিদ্র পথে। এভাবেই আমি প্রতিফল দেব অপরাধীদের।
१७. $\qquad$ তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে। এটা আল্লাহ্র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ছেড়ে দাও একে, চরে থাক আল্মাহ্র যমীনে, স্পর্শ করো না এক্কে ক্লেশ দিয়ে, এর্দপ করলে তোমাদের পাকড়াও করবে মর্মন্তুদ শাস্তি।







## .








## Contents

১৩. এরপর আমি পাঠাই তাদের উপর তুফান, পন্গপাল, উকুন, বেঙ এবং রক্তএসব স্পষ্ট নিদর্শন। তবুও তারা অহংকারই করতে থাকলো, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।
১৩৬. আর আমি প্রতিশোধ নিলাম তাদের থেকে এবং তাদের ডুবিয়ে দিলাম সাগরে, কেননা তারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনাবলী। আর এ ব্যাপারে তারা ছিল গাফিল। (অারও দদগুন, ৭: 884 )
১8৭. আর यারা অস্বীকার কর্রে আমার নিদর্শনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাৎ, তাদের কর্ম ব্যর্থ হবে। তাদের প্রতিফল দেওয়া হবে তারই, যা তারা করতো।
১৭৫. আপনি তাদের পাঠ করে শোনান ঐ ব্যক্তির বৃত্তন্ত যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন, তারপর সে তা বর্জন করে, আর শয়তান তার পেছনে লাগে; ফলে সে হয়ে পড়ে বিপদগামীদের শামিল।
১৭৬. আর আমি চাইলে তা দিয়ে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে ঝौঁকে পড়ে দুনিয়ার প্রতি, আর অনুসরণ করে স্বীয় প্রবৃত্তির। তার দৃষ্টান্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়। यদি তूমি তাকে আক্রমণ কর সে হাঁপাতে থাকে, অথবা তাকে ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাতে থাকে। এ হলো দৃষ্টান্ত তাদের, যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী। আপনি বিবৃত করুন্ন বৃত্তান্ত, আশা করা যায় তারা চিন্তা করবে।
১৭৭. কত নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সে লোকদের, যারা অস্থীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং নিজেদের প্রতি যুলুম করে।















信

১৮২. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ, আমি ক্রুম্রক্রমে তাদের এমনভাবে ধ্ণংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারে না।

সूरা আन्ফাল, ৮ : ৫২, ৫৪
৫२. ফির‘আউনের স্বজন এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় তারাও প্রত্যাখ্যান করেছে আল্মাহ্র নিদর্শনাবলী; ফলে তাদের পাকড়াও করেছেন আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য। নিষয় আল্মাহ্ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।
৫8. ফির‘আউনের স্বজন এবং তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের মত তারাও তাদের প্রতি পালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করোছ এবং ফির অউন্নে স্বজনকে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা সকলেই ছিল অত্যাচারী।

সূরা তাওবা, ৯ \& ১১
১১. ........ আর আমি বিশদভাবে বিবৃত করি নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদের জন্য।

সূর্রা ইউনুস, ১০: ৫, ৬, ২৪, ৬৭, ৯২, ৯৫
৫. তিনিই করেছেন সূর্যকে তেজক্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়, আর নির্দিষ্ট করেছেন তার মনযিল; যাতে তোমরা জানতে পার বছর গণনা ও সময়ের হিসাব। আল্নাহ্ সৃষ্টি করেননি এসব নিরর্থক। তিনি বিশদভাবে বিবৃত করেন নিদর্শনাবলী জ্ঞানী লোকদের জন্য।
৬. নিশয় রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্মাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন আসমানে ও





 ○ 0
!









যมীনে তাতে, নিশিত নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী লোকদের জন্য ।
28. দুनिয়ার যিন্দেগীর দৃষ্ঠান্ত তো সে পানির মত যা আমি आসমান থেকে বর্ষণ করি, যা দিয়ে ঘন সন্নিবিষ্ষ হয়ে উদ্গত হয় ভূমিজ উউ্ডিদ, যা থেকে আহার কর্নে মানুষ ও জীবজ্ন্যু। তারপর যখন ভূমি তার লোতা ধারণ করে এবং নয়নাভিরাম হয়, আর তার মালিকেরা মনে করে তারা এর পূণ अধিকারী হয়েছে, তথন তাতে অসে পড়ে আমার নির্দেশ রাতে অথবা দিনে এবং আমি ঢা এমনভাবে নির্মূन করে দেই, যেন গত্কাল তার কোন অত্তিতৃই ছিন ना। এভাবে आমি বিশদङাবে বর্ণনা করি, নিদর্শনাবनী চিত্তাশীল লোকদের জন্য।
৬৭. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত, যাতে তোমরা তাতে বিধাম করতে পার এবং দিন দেখার জন্য। নিচয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।
৯২. আজ আমি রক্ষা করব তোমার দেহকে* যাতে তুমি তোমার পরবर्তীদর জন্যা निদর্শন হয়ে থাক। অবশ্য মানুষ্ের মধ্যে অনেকে আমার निमর্শনাবनी সম্পর্কে গাফ্লি।
৯৫. आর কখনও जাদের অন্ত্র্ভুক্ত হয়ো না যারা অস্বীকার করেছে আল্মাহুর निদর্শনাবनी, यদি হও তবে তूমি হয়ে পড়বে ক্ষ্প্প্তস্তদ্রে শামিল।
সूরা র্রাদ, ১৩:২,৩,৪
२. আল্লাহ্ তিনি, যিনি উর্ধে স্থাপন করেছেন আসমানসমূহ কোন ख বাতিরেকে,



Q-






[^0]তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাপীন করলেন সূর্য ও চन্फ्रকে; প্রত্যেকে আবর্তণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব কিছু, বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনাবলী, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইয়াকীন কর ।
৩. তিনি এমন, যিনি বিস্তৃত করেছেন, যমীনকে এবং সৃষ্টি করেছেন তাতে সুদৃঢ़ পर्বতমালা ও নদ-নদী, আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিন্নি তথায় সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে, অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিত্তাশীল লোকদের জন্য।
8. আর পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংনগ্ন ভূখণ্র এবং তাতে রয়েছে আংগুরের বাগান, শস্য-ক্ষ্রে, খেজুরের গাছ একাधিক শিরবিশিষ্ট এবং এক শিরবিশিষ্ট, যা একই পানিতে সিঞ্ডিত; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দেই এর কতককে কতকের উপর স্বাদে। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য। (आারও দেथুन, ১৬: ১২, ১৩)

## সূরা ইব্র্রাহীম, 38 : ৫

৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মৃসাকে আমার नিদর্শনাবলীসহ এ বলে : তুমি বের করে নিয়ে আস তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্মাহ্র দিনগুলো দিয়ে। অবশ্যই অতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য।


সूরা নাহ্ল, : ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৯
৬৫. আর আল্লাহ্ বর্ষণ করেন পানি, আর তা দিয়ে তিনি জীবিত করেন যমীनকে এর মৃত্যুর পর। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে। (আব্রও দেখুন২০: ৫৪; 8০: ১৩)
৬৬. আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে শিক্ষণীয় উপাদান। আমি তোমাদের পান ,করাই তার উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে বিশ্ধ দুধ, যা সুস্বাদু পান কারীদের জन्য।
৬৭. আর খেজুর গাছের ফল এবং আংগুর থেকে তোমরা প্রস্তুত কর মাদক ও উত্তম খাদ্য। অবশ্যই এতে রয়়ছছে নিশ্চিত নিদ্রর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।
৬৮৮. আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে বললেন : গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যা তৈরী করে তাতে;
৬৯. এরপর আহার কর পত্যেক প্রকার ফল থেকে এবং অনুসরণ কর তোমার রবের সহজ পথ। বের হয় তার পেট থেকে নানা বর্ণের পানীয়, যাতে রয়েছে আরোগ্য মানুষের জন্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জনা।
৭৯. তারা কি লক্ষ্য করে না পাখির প্রতি যা আসমানের শূণ্যগর্ড্রে নিয়ন্ত্রনাধীন ? কেউ তাদের ধরে রাখে না আল্মাহ্ ছাড়া। অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জনা, যারা ঈমান রাথে। (আরুও দেখুন, ২৯: ২৪)

 السَّسَِ, - انَّ نِّنَ

সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ১২
১২. আর আমি করেছি রাত ও দিনকে দু’টি নিদর্শন এবং নিষ্প্রভ করেছি রাতের নিদর্শনকে, আর আলোময় করেছি দিতের নিদর্শনকে; যাতে তোমরা অনসন্ধান করতত পার অনু্পা তোমাদের রবের এবং জানতে পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। এবং সব কিছু আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

সুর্রা কাহফ, ১৮:১৭,৫৭
১৭. আর তুমি দেখতে পেতে সূর্যকে, যথন তা উদিত হয়, সরে যায় তাদের তহার ডান পাশ দিয়ে এবং যখন অস্ত যায় তথন অতিক্রম করে বাম পাশ দিয়ে। আর তারা তো ছিল তুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এসব আল্নাহ্র নিদর্শন। আল্মাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে তো সৎপথপ্রাপ্ত হয় এবং যাকে তিনি তুমরাহ্ করেন, তুমি পাবে না কখনও তাব্র জन्य কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক।
৫৭. आর তার চাইতে অধিক যালিম কে যাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার রবের নিদর্শনাবলী, তারপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ভুলে যায় তার কৃতকর্মসমূহ ?..... (आরও দেখুন-১০৫, ১০৬)

সূর্রা তোহা, ২০ : ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭
১২৪. আর যে কেউ আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে উঠাব কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায়।
১২৫. সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে উঠালেন অন্ধ অবস্থায়? অথচ आমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।
১২৬. আল্লাহ্ বলবেন ঃ এরূপই এসেছিল তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী, কিন্ত্রু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, আর এ ভাবেই আজ তুমিও বিম্মৃত হবে।
১২৭. আর এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈমান রাথে না, তার রবের নিদর্শনাবলীতে। আখিরাতের আযাব তো কঠিনতর এবং দীর্ঘস্থায়ী।

সূর্রা आম্বিয়া, ২১:৩০, ৩১, ৩২,৩৭
৩०. লক্ষ্য করে না কি তারা, যারা কুফ্রী করেছে যে, আসমান 3 यমীন তো ছিল পরস্পর মিলিত, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দেই এবং সৃষ্টি করি পানি থেকে প্রাণবান সব কিছ্র। তবুও कि তারা ঈমান আনবে না ? (আরও দেখুন-২২: ১৬, ৫১, ৫৭; ২৩:৩০, ৫৮; ২৪: ৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬১; ২৫: ৩৬)
৩). আর আমি সৃষ্টি করেছি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা যাতে তা ওদের নিয়ে হেলে না পড়ে এবং আমি করে দিয়েছি সেখানে প্রশ্ত পথ, যাতে তারা গন্তব্যের দিশা পায়।
৩২. আর আমি করেছি আসমানকে সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।
৩৭. সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষকে ত্রা প্রবণ করে। শীঘ্রই আমি দেখাব তোমাদের আমার নিদর্শনাবলী। অতএব তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।

## সুরা ফুর্কান, ২৫ ঃ৩৭;

৩৭: আর নূহের কাওম যখন অস্বীকার করলো রাসূলদের, তখন আমি ডুবিত়ে

##  <br> 





 (1) 1َ





দিলাম তাদের এবং করে দিলাম তাদের লোকদের জন্য নিদর্শনস্বর্দপ। আর আমি টৈরী করে রেখেছি যালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (অরও দেথুল ২৬ :৮, ১৫, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০; २৭: (२)

সূরা নাম্ল, ২৭ : ৮১, ৮২,৮৩, ৯৩
৮). আর आপনি তো পথপ্রদর্শণকারী নন অন্ধদের তাদের গুমরাহী থেকে। আপনি ওনাতে পারবেন না কাউকে তাদের ছাড়া, যারা ঈমান আনে আমার নিদর্শনাবলীতে। আর তারাই প্রকৃত মুসলিম।
৮২. আর যখন পূর্ণ হবে বাণী তাদের ব্যাপারে, তখন আমি বের করব তাদের জন্য একটি প্রাণী যমীন থেকে, যে কথা বলবে তাদের সাথে; কেন্না মানুষ তো আমার নিদর্শনাবলীতে ইয়াকীন রাখতো ना।
৮৩. স্মরণ কর , সে দিনের কথা, যে দিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করত আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।
৯৩. আর বলুন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, শিগุগীরই তিনি দেখাবেন তোমাদের তাঁর নিদর্শনাবনী, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর আপনার রব গাফিল নন, সে সম্বন্ধে যা তোমরা কর।

সূরা আন্কাবূত, ২৯ ঃ ২৩, ৩৪, ৩৫, 88
২৩. আর যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবনী এবং তাঁর সাক্ষাৎকে, তারা নিরাশ হয় আমার রহমত থেকে, আর


তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (আব্রఆ দেখুন, ৩০:১০, ১৬)
৩8. অবশ্যইই आমি অবতীর্ণ করব এসব জনপদবাসীর উপর আযাব আসমান থেকে; কেননা, তারা পাপাচারে লিপ্ত ছিन।
৩৫. আর আমি এতে রেখে দিয়েছি স্পষ্ট নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।
88. আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও यমীন যথাযথভাবে। নিচয় এতে রয়়ছে নিশিত নিদর্শন মু’মিনদের জন্য।

সূর্রা র্রম, ৩০ ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫
২०. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে; তারপর তোমরা হলে মানুষ, চলাফেরা করছো।
২১. আর তাঁর নিদর্শনাবनীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া, যাতে তোমরা শান্তি পাও তাদের কাছে এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও অনুক্পা। नিশ্য়় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য।
२२. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মষ্যে রয়েছে আসমান ও যমীননর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। নিশষ়় এতে রয়েছে নিশিত নিদর্শন জ্ঞানীদের জন্য।

২৩। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং তোমাদের অন্ষেষণ করা তার অনুগ্হ। নিশয় এতে রয়েছে নিচিত

任

 0位




Oُثَّ


নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।
28. আর ঢাঁর निদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমদের দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও আশার সঞ্চাররূপে এবং তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তিনি জীবিত করেন তা দিয়ে যমীনকে এর মৃত্যুর পর। নিচয় এতে রয়েছে নিচ্চিত নিদর্শন জ্ঞানবান লোকদের জন্য।
২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য রয়েছে তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীনের স্থিতি। তারপর যখন তিনি তোমাদের ডাকবেন তখন তোমরা যমীন থেকে বেরিয়ে আসবে।
৩৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য চান তার রিয়্ প্রশস্ত করেন এবং তা সীমিত করেন ? নিচ্চিয় এতে রয়েছে নিচিত নিদর্শন ঈমানদার লোকদের জন্য। (জারও দেখুন ৩৯ : ৫२)
8৬. আর তাঁর नিদর্শনাবनীর ম<্যে রয়েছে যে, তিনি প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদদাতা রূপে এবং তোমাদের আস্বাদন করাবার জন্য ঢাঁর রহমত; আর যাতে বিচরণ করে নৌযানণলো তাঁর হুুমে, যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুপ্রহ এবং তাঁর শোকরগুযারী করতে পার।
৫৩. আর আপনি পথে আনতে পারবেন পারবেন না অন্ধদের তাদের ওুমরাহী থেকে। আপনি তো শোনাতে পারবেন কেবন তাদের, যারা ঈমান রাখে আমার निদর্শনাবनীতে, কেননা তারা তো আज্মসমর্পনকারী।





 Oِ

$$
\begin{aligned}
& \text { لَv }
\end{aligned}
$$





সূরা नুক্মান, ৩১: ৩১
৩). তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নৌযানসমূহ চলাচল করে সমুদ্র আল্লাহ্র নিয়ামত নিয়ে যাতে তিনি দেখান তোমাদের তাঁর কিছ্ নিদর্শন : অবশ্যই এতে রয়েছ্ নিশ্চিত নিদর্শন সে সব লোকদের জন্য যারা পরंম ไৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ।

সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯, ৪২
৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের সামনে ও পেছনে, আসমানে ও. यমীনে, যা রয়েছে তার প্রতি ? আমি ইচ্ছা করলে ধসিয়ে দেব তাদেরসহ যমীন অথবা নিপতিত করবো তাদের উপর आস-মানের কোন ঋ৷ অবশ্যই এতে রয়েছে নিণিত নিদর্শন প্রতিটি আল্লাহ্জভিমুখী বান্দার জন্য।

সৃরা যুমার, ৩৯ : 8২
82. আল্লাহ্ প্রাণ निয়ে নেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি রেখে দেন তার প্রাণ, যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কর্রেন এবং ফिরিয়ে দেন অन্যগুলো এক निর্দিষ্ট সময়ের জন্য। नিশয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা করে ।

সূরা মু'মিন, 80 : ৩৫, ৫৬, ৬৯, ৮১
৩৫. যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় আল্মাহ্র নিদর্শনাবলী সম্পক্কে, তাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও, তাদের এ কাজ অতিশয় ঘৃণিত আল্লাহ্র কাছে ও মু’মিনদের কাছে। এভাবে সোহর করে দেন আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈবরাচারীর অন্তর ।














৫৬. यারা নিজ্জেদের কাছে কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পক্কে বিতর্কে লিপ্ হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যারা এই ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহ্? শরণাপন্ন इও, তিনি ত সর্বশ্রোতা, সর্ব্দ্্টা।
৬৯. আপনি কি লক্ষ্য করেন না তাদের যারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক কট্রে? কিজবে তাদেরকে ख্রমাহ করা रচ्बि?
৮>. আর তিনি দেখান তোমাদের তাঁর निদর্শনাবলী। সুতরাং আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করবে ?
সূরা হা-มীম आস্ সাজ্দা, ৪১ : ৩৭, ৩৯, ৫৩
৩৭. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্य ও চন্দ্র। তোমরা সিজ্দা করবে না সূর্যকে, আর না চন্দ্রকে, বরং সিজ্দা করবে আল্লাহ্কে, यিনি সৃষ্টি করেছেন এসব, यদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর!
৩৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তুমি দেখতে পাও যমীনকে তকন্না; তারপর আমি যখন বর্ষণ করি সেখানে পানি, তখন তা আন্দোলিত ও फ्फीज इड़।.........
©๐. अচিরেই আমি দেখাব তাদের আমার নিদর্শনাবনী দিকে দিকে এবং তাদের नিজেদের মাঝেও; ফলে সুশ্পষ্ট হবে তদের কাছে যে, কুরআন-ই সত্য l.........

সূর্রা শূরা, ৪২ ঃ ২৯, ৩২, ৩৩
২৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রंয়েছে आসমান ও यমীনের সৃষ্টি এবং या
,














আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম থঞ)-২৫

তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন এ দু’়্ের মাঝে জীবজ্ত্য থেকে তা। आর তিनि যথনই ইচ্মা তাদের সমবেত় কর্ে সक্ষম।
02．आর তাঁর निদर्শনাবनीর মধ্যে রয়েছে সযুদ্রে চলমান পর্বচ্সদৃশ নৌयाনসমূহ।
0．তিनि ইচ्ম করजে उठद করে দিতে পার্রেন বায়ু，ফলে নিচ্চল रয়ে পড়বে नৌयानসমूহ সयूप্রপচ্ঠে। निक়् অতে রয়েছে নিপিত নিদর্শন সে সব
 कृত্ঞ।

১৩．আর তিনি নিয়োজিত কর্রেছেন তোমাদের কन্যাণে या কिছू অাছ आসমানে এবং যা কিছ্ आছে যমীনে
 রয়েছে নিচিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য，याরা চিন্তা করে।
সূর্木া खाइকাষ，8৬ ：২৭
＊9．आর आমি তো ধ্পংস করেছিলাম তোমাদ্রূ চারপাশের জনপদসমূহ এবং आমি नानाजাবে বিবৃ巨 করেছিলাম নিদর্শনাবলী যাত্ তারা ফিরে আসে।

সूর্রা यাব্রিয়াত ৫১ ：২০，২১
२०．आর পৃথिবীতে রয়েছে অনেক নিদর্শন नि户্চিত বিশ্পাসীদের জনা
2．এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন কর়বে না ？
＇ुर木ा नाজ्य，৫৩：১৮
26．তিनि তো প্রত্যক করেছিলেন তাঁর রবের মহা－নিদর্শনস্মূমহ।

$$
\begin{aligned}
& \text { وَ هُوَ عَلْى جَْبِحِهِمْ }
\end{aligned}
$$












সূরা কামার, ৫8: ১, २
১. निকটবর্তী হয়েছে কিয়ামত এবং বিদীর্ণ হয়েছে চন্দ্র,
২. আয় यদি তারা দেখে কোন নিদর্শন, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে : এতো চিরাচরিত যাদু।
সूर্রা হাদীদ, ৫৭ \& ১৭
১৭. জেনে রাথ, আল্লাহ্ই জীবিত করেন यমীনকে এর মৃত্যুর পর। আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী, যাতে তৌমরা বুঝতে পার।
O لَحْلَمُ تِحْقِلُوْ

## আলাউভ্লাহ-আাল্লাহর नিয়ামতসমূহ

সূর্রা ফাতিহা, ১: ৫, ৬
৫. आপनि আমাদের পরিচালিত করুন সরन সঠিক পথে,
৬. তাদের পথথ, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।

সুরা বাকারা, ২: 8০, 89, ২১১, ২৩১
80. হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর आমার নিয়ামত, যা আমি তোমদের দান করেছি এবং: পৃরণ কর আমার সংগে কৃত অগ্গীকার, आমিও পূরণ করব তোমাদের অগ্গীকার; আর কেবল আমাকেই ভ়য় কর। (জারও দেখুন ১২২)
89. হে বनী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আামার নিয়ামত, যা আমি তোমাদর দান করেছি, আর আমি তো তোমাদের মর্যাদাবান করেছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।
২১১. ........ আর কেউ আল্মাহৃর নিয়ামত আসার পরে তা পরিবর্তন করলে, আল্মাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।

## 家

## \%




侕
 -

々৩১.
........ আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত এবং যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্মত; যা দিয়ে তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আর ভয় কর আল্লাহ্কে এবং জেনে রাখ, আল্মাহ্ তো সর্ববিষয়ে, সর্বজ্ঞ।

সৃরা आলে ইমরান, ৩ : ১০৩, ১৬৪, ১৭১
১০৩. আর তোমরা সবাই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর আল্মাহ্র রজ্জু এবং পরশ্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরাঁ শ্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্মাহ্র নিয়ামত। তোমরা ছিলে পরম্পর শক্রু, তারপর তিনি ভালবাসা সঞ্চার করলেন তোমাদের অন্তরে, ফলে তোমরা হয়ে গেলে তাঁর নিয়ামতে ভাই-ভাই। তোমরা তো ছিলে আগুনের কূপের কিনারে, আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করলেন তা থেকে। এভাবেই আল্লাহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবনী, যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।
১৬8. আল্মাহ্ তো অনুগ্৭হ করেছেন মু’মিনদের প্রতি, তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করে তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে; যিনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদের পরিতদ্ধ করেন, আর তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত, यদিও তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট গুম্রাহীতে।
১৭১. ঢারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্মহের জন্য এবং আল্মাহ্ তো বিনষ্ট করেন না মু’মিনদের কর্মফল।







(WV
 ○ 0

সূর্রা নিসা, 8 ঃ ৬৯, ৭০
৬৯. আর. যে কেউ অনুসরণ করবে আল্মাহ্ ও রাসূলের তারা সংগী হবে তাঁদের, যাদের আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেননবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারদের থেকে। আর কত উত্তম এ সংগীরা!
৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহ্র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সর্বজ্ঞ হিসাবে।

সৃরা মায়িদা, ৫:৩, ৬,৭, ১১,, ২০
৩. ........ আজ আমি পূর্ণ করেছিলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং পরিপৃর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত, আর আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।
৬. ........ আল্মাহ্ চান না তোমাদের কষ্ট দিতে, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং পরিপূর্ণ করতে তাঁর নিয়া‘মত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।
৭. আর শ্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্মাহ্র निয়ামত এবং ঢ゙ার সে অঙীকার যাতে তিনি তোমাদের আবদ্ধ করেছিলেন, যখন তোমরা বলেছিলে : আমরা ওনলাম এবং মানলাম। আর তোমরা ভয় কর আল্মাহ্কে। নিশয় আল্মাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্বক্ধে যা আছে অন্তরে।
১১. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্মাহ্র নিয়ামত, যখন উদ্যত रয়েছিন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত উঠাতে, তখন আল্মাহ্ বিরত রাথেন তাদের হাত তোমাদের থেকে। তোমরা ভয় কর








 (1)



আল্মাহ্কে এবং আল্মাহ্রই উপর যেন ভরসা করে মু’মিনরা।
২০. আরঁ শ্মরণ কর! বলেছিলো মূসা তাঁর কাওমকে : रে আমার কাওম! তোমরা স্মরণ কর তোমাদের প্রতি. আল্নাহ্র নিয়ামত যখন তিনি বানিয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে অনেক নবী এবং করেছিলেন তোমাদের বাদশাহ্,, আর দিয়েছিলেন তোমাদের এমন কিছু যা দেওয়া হয়নি বিশ্বের আর কাউকে।

সূব্রা আ'র্রাফ, ৭ ঃ ৬৯, ৭৪
৬৯. ....... আর তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্র নিয়ামত, আশা করা যায় যে, তোমরা কামিয়াব হবে।
98. ....... আর তোমরা স্মরণ কর আল্নাহ্র নিয়ামতএবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

সৃর্রা जান্ফাল, ৮: © ©
৫৩. এটা এ জন্য যে, আল্মাহ् পরিবর্তন করার নন কোন নিয়ামত যা তিনি দান করেন কোন কাওমকে যতদ্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজেদের ব্যাপার। निচিয় आল্লাহ् সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

## সূর্রা ইউসুফ, ১২: ৬

৬. আর এভাবেই মনোনীত কর্রেন आপনাকে আপনার রব এবং শিক্ষা দেবেন আপনাকে স্বপ্লের ব্যাখ্যা, আর পরিপূর্ণ করবেন তাঁর নিয়ামত আপনার উপর, ইয়া কৃবের পরিবার পরিজনের উপর, যে ভাবে তিনি তা পরিপৃর্ণ করেছিলেন এর আগে আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের উপর।

## 



نَّ

- لَ


নিশিয় আপনার রব সর্বজ্ঞ，হিক্মত－ ऊয়ালা।

সূর্রা ইব্রাহীম， $38: ~ ৬, ~ ২ ৮, ~ ৩ 8 ~$
৬．স্মরণ কর，বলেছিলেন মৃসা ঢাঁৰ কাওমকে \＆তোমরা শ্মব্রণ কর আল্মাহ্র নিয়ামত তোমাদের প্রতি， যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করেছিলেন ফির্রআউননন बোকদদর থেকে， তারা তোমাদের নিকৃষ্ঠ শাত্তি দিত， হত্যা করতো তোমাদের পুত্রদের এবং জীবিত রাখডো তোমাদের কন্যাদের আর এতে ছিন এক মহাপরীক্ষা তোমাদের রবের ঢরফ থেকে।
২৮．আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদের প্রতি， যারা বদলে দেয় আল্মাহ্র নিয়ামতকক কুফ্রীতে এবং নামিয়ে আনে जাদের কাওমকে ্্木ংসের দ্বারা প্রান্তে।

08．আর তিন্ তোমাদের দিয়েছেন，या
 থ্থেকে। আর यদি তোমরা গণণা কর आল্মাহ्ন निয়ামত তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিচয় মানুষ অতিশয় যালিম，অকৃতজ্ঞ।（অাজ৩


সৃর্রা নাহ্ল，১৬ ：৫৩，৭১，৭২，৮১，৮৩， 338
©০．আর তোমাদের কাছে যে নিয়ামত আছে，তা তো আল্মাহরই চরফ থেকে； এরপর যখন তোমাদের শ্পর্শ করে দूঃथ－দৈन्य তখন ডোমরা তাঁরই কাছে खরিয়াদ কর।

9）．आার आল্মাহ্ ब্রেষ্ঠত্ দিয়েছেন কাউকে কারো উপর রিযিকে। তবে যাদের






An


和



$$
\begin{aligned}
& \text { or } \\
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$



ব্রেষ্ঠত্ প্রদান করা হয়েছে, তারা ফিরিয়ে দেয় না নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু তাদের অধীনস্থদের যাতে তারা এ ব্যাপারে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্নাহ্র নিয়ামত অস্বীকার করে?
৭२. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের এবং সৃষ্টি কররঢছন তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পৃত-পৌত্রদের এবং রিয়্ দিয়েছেন তোমাদের উত্তম পবিত্র জিনিস থেকে। তবুও কি তারা ঈমান রাখবে বাতিলের প্রতি এবং আল্মাহ্র নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

F-. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে এবং তোমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন পাহাড়ে, আর তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেনে পরিধেয় বক্রের; যা তোমাদের রক্ষা কট্র তাপ থেকে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন বর্মের যা তোমাদের রক্মা করে যুদ্ধে। এভাবে তিनि পরিপূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা অনুগত হও।
৮৩. তারা আল্মাহ্র নিয়ামত চিনে, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।
১১8. আর তোমরা আহার কর তা থেকে, যা আল্মাহ্ তোমাদের রিযিক দিয়েছেন হালাল ও উত্তম বস্তু এবং তোমরা শোকর আদায় কর আল্লাহ্র নিয়ামতের, यদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।




$$
\begin{aligned}
& \text { Oَ }
\end{aligned}
$$



-

সূরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ :৮৩
৮৩. আরূ যখন আমি নিয়ামত দান করি মানুষকে, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এ্রব পাশ কেটে দূরে সরে যায়; কিন্তু যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট, তখন সে रয়ে পড়ে নিরাশ।

সূরা নুক্মান, ৩১ ঃ ৩১
৩১. তूমি কি লক্ষ্য কর না যে, नৌযান সমূহ চলাচল করে সমুদ্রে আল্লাহ্র নিয়ামত নিয়ে, যাতে ড়িনি দেখান





 শ্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্মাহ্র নিয়ামত, যথন চড়াও হয়েছিল তোমাদের উপর শক্রুবাহিনী, তখন আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের বিরুদ্ধে এক ঝঞ্চাবায়ু এবং এক বাহিনী, या তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ, তোমরা যা কর, সে সম্বক্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

সুরা ফাতির, ৩৫ : ৩
৩. হে মানুষ! তোমরা শ্মরণ কর তোমাদের - প্রতি আল্মাহ্র নিয়ামত, আছে কি কোন স্রষ্ঠা আল্পাহ্ ছাড়া, यিनि তোমাদের রিযিক দেন আসমান ও যমীন থেকে ? নেইই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সুতরাং কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে পরিচালিত रष्श्रा ?

সূরা যুমার্, ৩৯ : 8৯
8৯. আর যখন স্পর্শ করে মানুষকে দুঃখ দৈन्য, চখন সে আমাকে ডাকে;

## 

 তোমদের তাঁর নিদর্শনাবनीর কিছू ? নিশচ় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন সকল ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য।সুর্रা জাহ্যাব, ৩৩ : ৯"
৯. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ৩ক



;

আল-কুরজনের বিষয়তিত্তিক আয়াত (১ম খল)—২৬

তারপর आমি যখন তাকে আমার তরফ থেকে নিয়ামত দান করি, তখন সে বলে : आমি তো রটা লাভ করেছি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। बস্তুত এটা এক পরীক্ষা, কিন্ত্র তাদের অনেকেই জানে না।

সূর্木া যুখ্র্সক্ক, $8 ৩$ ঃ ১২, ১৩, ১8
১২. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া সব কিছूর এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্ত্, যাতে তোমরা আরোহণ কর।
১৩. যেন তোমরা স্থির বসতে পার এর পিটে, তার্রপর ম্ব্বণ কর তোমাদের রবের নিয়ামত, যখন তোমরা স্থির হয়ে বসবে ঢার উপর এবং বলবে ঃ পবিত্রমহান তিনি, যিनि বশীতূত করেছেন আমাদের জনা এসব, यদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদের বশীভূত করতে।
১8. निশয় আমরা তো আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করবো।

সৃর্रা জাহ्কাফ, 8৬ \& ১৫
১৫. ........ সে বললো : হে আমার রब! आপनि आমাকে সামর্থ্য দিन, যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি आপनार সে निয়ামতের, যে निয়ামত आপनि मান করেছেন আমাকে এরং আমার মাতা-পিতাকে। आর যেन आমি করতে পারি नেক-কাজ, যা আপনি পসন্দ করেন এবং দিন আমাকে নেক-সন্তান; আমি তাওবা করছি আপনার কাছে এ্ং आমি শামিন इচ্ছি মুসলিমদের ম<্যে।
.



সৃরা ফাত্হ, 8৮: ১, ২, ৩
১. नि"য় আমি দান করেছি আপনাকে স্পষ্ট বিজয়,
२. যেন মাফ করেন আপনাকে আল্মাহ,, आপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ র্রুটিবিচ্যিতি এবং পূর্ণ করেন তাঁর নিয়ামত আপনার প্রতি, আর পরিচালিত করেন আপনাকে সরল-সঠিক পথে,
৩. এবং সাহায্য করেন আল্নাহ্ আপনাকে বनिষ्ঠ সাহাय্য।
সৃরা नाজম, ৫০:৫৫
৫৫. তবে তূমি তোমার রবের কোন নিয়ামতকে অস্ধীকার করবে ?

সূরা ব্রাহমান, ৫৫ ঃ ১৩
১৩. অতএব তোমরা (জ্বিন ও ইনসান) উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতের অস্বীকার করবে ? (बার্রা লেব্ন-১৬, ১৮, ২১, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬,



O

 0 0 - 0
ous' ock


## আষ্লাহ্র্র রহমত ও ফযল-আষ্মাহ্র দয়া ও অনুথ্রহ

সৃরা বাকার্রা, ২: ৬৪, ১০৫, ২১৮, ২৪৩, र৫
$৬ 8$.
....... আর यদি না थাকতো আল্নাহ্র অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি এবং তাঁর রহমত, তাহলে অবশ্যই হতে তোমরা কত্গিস্তদের শামিন। (জাব্রও দেষুন $>8$ : ৮o, ১১৩; ২৪ : ১০, ১8, ২০, ২১)
so৫. $\qquad$ আর আল্মাহ্ নির্দিষ্ট করে নেন স্বীয় রহমতে যাকে চান'এবং আল্মাহ্ মহা-অनूগ্রহশীল। (জারও দেষুन, ग, : ৭৪, ১৭৪; ৮: ২৯; ১০ : ৬০; ২৭ : ২১, ২৯; ৬২: 8; २৭: १७; ৬২:৪)



مَنْيَّنَّحْ
২১৮. নিশয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহ্র পথে, তারাই প্রত্যাশা করে আল্মাহ্র রহমত। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু। নিচয় আল্মাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।
২৫১. $\qquad$ আর যদি প্রতিহত না করতেন আল্মাহ্ মানুষের কতককে কতকদের দ্বারা, তা হলে ফাসাদে পূর্ণ হয়ে যেত যমীন। কিন্তু আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল সারা জাহানের প্রতি।

সূর্রা আলে ইমর্যান, ৩ :৮, ১৫৭, ১৫৯
৮. হে আমাদের রব! আপনি বক্র করবেন না আমাদের অন্তর, আমাদেরকে সরন সঠিক ফথ প্রদর্শনের পর। আর আমদের দান করুন আপনার তরফ থেকে রহমত। আপনি তো মহাদাতা।
১৫৭. আর যদি তোমরা নিহতত হ্ও আল্মাহৃর পথে, অথবা মারা যাও, তবে আল্লাহ্র ক্ষমা এবং রহমত অবশ্যই শ্রেয় তার চাইতে, যা তারা জমা করে।
১৫৯. আর আল্লাহ্র রহমতে আপনি কোমল হ্রদয়ে হয়েছেন তাদের প্রতি, তবে यদি আপনি কর্কশ ও কঠোর চিত্তের হতেন, তাহলে তারা দূরে সরে যেত আপনার চারপাশ থেকে। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করে দিন, তাদের জন্য कমা প্রার্থনা কর্রুন এবং তাদের সংগে পরামর্শ করুন কাজকর্মে। এরপর যখন আপনি সংকब্প করবেন, তখন ভরসা করবেন আল্মাহ্র উপর। নিচ্চয় আল্পাহ্ ভালবাসেন ভরসাকারীদের।


 وَكِكِّهَ
 وَهَبَكَّكَ مِنْ

(1ov










সূরা निসা, 8 ঃ ৬৯, ৭০, ১৭৫
৬৯. যে আনুগত্য করবে আল্লাহ্র এবং রাসূলৈর, তারা হবে সঙী সে সব নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং নেক্কারদের, যাদের আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেন; আর এঁরা কত উত্তম সঙ্গ!
৭০. এ অনুগ্রহ আল্লাহ্র তরফ থেকে। আর আল্লাহ্ই যথেষ্ট সর্বজ্ঞ হিসেবে।
১৭৫. অতএব যারা ঈমান আনে আল্মাহ্র প্রতি এবং তাঁকে দৃঢ়ভাবে•ধরে, তিনি অবশ্যই দাখিল করবেন তাদের স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মাঝে, এবং পরিচালিত করবেন তাদের তাঁর দিকে সরল, সঠিক পথে ।
সূরা মায়িদা, ৫ : ৫8
৫8. ও下ে, यারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দীন থেকে ফিরে গেশে, আল্লাহ্ এমন এক কাওমকে নিয়ে आসবেন, যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসবে। যারা কোমল হবে মু’মিনদের প্রতি, কতঠার হবে কাফিরদের প্রতি। তারা জিহাদ করবে आল্মাহ্র পথে এবং ভয় করবে না কোন নিন্দুকের নিন্দার। এগুলো আল্মাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর आল্মাহ् প্রাচ্মর্यদাতা, সর্বজ্ঞ।

সৃরা আন‘আাম, ৬ : ১২.
১২. বলूন ः आসমান ও यมীनে या আছে তা কার? বলে দিন, তা আল্লাহ্রই। তিনি নির্ধারণ করে নিয়েছেন নিজের উপর রহমত করা ।...... (অারও দেशুन, ১b: © (b)


সৃর্রা আ‘রাফ, ৭ : ৫৬, ১৫১, ১৫৬
৫৬.‥नিক্য আল্মাহ্র রহমত নেক্কারদের নিকটবর্তী।
১৫১. মূসা বললেন ঃ হে আমার রব! আপনি ফমা কর্রুন আমাকে এবং আমার ভাইকে এবং দাথিল করুন্ আমাদের আপনাত্র রহমতের মঞ্যে। আব্র আপনি-ই ख्रिष्ठ দয়স্লু।

2ru. আল্লাহ বলनেন ঃ আমার আयাব आমি দেই যাকে চাই, আর আমার রহমত ঢা তো সব কিছুতে পরিক্যাক্ত। সুতরাং তা আমি নির্ধারিত করবো তাদের জন্য, যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান রাথে।
সূরা তাওবা, ৯ ঃ ২০, ২১, ২২
२०. যারা ঈমান आনে, হিজরত কর্রে এবং জিহাদ করে আল্মাহ্র পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, তারা মর্যাদায় ब্রেষ্ঠ আল্মাহ্র কাছে; আর তারাই সফলকাম।
2১. जাদের সুসংবাদ দেন তাদের রব চাঁর তরফ থেকে রহমত, সন্ত্ঠি জান্নাতের, যেथানে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত।
২२. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। निশ্চয় আল্লাহ্র নিকট রয়েছে মহা পুরষ্কার।
সূরা ইউনুস, ১০:৫৭, ৫৮
৫৭. ছে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছে তোমাদের রবের তরফ থেকে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু’মিনদের জন্য রয়েছে তাতে হিদায়াত ও রহমত।







 الزَكوَ
.r.
 و́缺


 b




৫৮. বলুন : এ কুরআন এসেছে আল্লাহ্র অনুগ্রে ও তাঁর রহমতে, অতএব, - - কারণ তারা আनন্দিত হোক। তারা यা জমা করে, তার চাইতে এ ख्रেয়।

সূরা হূদ, ১১: ৯, ৫৮, ৬৬, ৭৩, ৯৪
৯. আর যদি আমি আস্বাদন করাই মানুষকে আমার তরফ থেকে রহ্মত, তারপর তা প্রত্যাহার করি তার থেকে, তখন সে অবশ্যই হয়ে পড়ে হতাশা ও अকৃতজ্ঞ।
৫৮. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, তখন आমি রক্ষা করলাম হ্রককে এবং তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে; আর আমি রক্ষা করলাম তাদের কঠিন আযাব থেকে।
৬৬. আর যখन অলো আমার ফয়সালা, তখन आমি রক্कা করলাম সালিহুকে ज্রব তাদের যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে এবং র্ক্ষা করলাম সেদিনের নাঞ্নে থেকে। निশ্চয় আপনার রব, তিনি তো শক্তিমান, পরাক্রমমালা।
१৩. ফিরিশতাগণ বनরলन ঃ তুমি কি বিস্ময়বোধ করছো আলাহ্র ফয়সালার ব্যাপারে ? আল্লাহ্র রহমত 3 ঢাঁর বরকত তোমাদের প্রতি, হে ইব্রাইীদের পরিবার বর্গ! निकয় আল্মাহ্ প্রশংসিত, মর্यাদাবান।
৯৪. আর যখন এলো আমার ফয়সালা, চখন आयি রক্ষা করুলাম ওআয়াবকে এবং তাদের, যারা ঈমান এনেছিল তাঁর সাথে, আমার রহমতে।

هo-



וי-





缺


সূরা ইউসুফ, ১২: ৩৮
৩৮. আর आমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের মিল্লাত। আমাদের কাজ নয় আল্মাহ্র সজ্গ কোন কিছুতে শরীক করা। এ হলো আল্লাহ্র তরফ থেকে অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষেরে প্রতি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শোক্র করে না।

## সূর্রা হিজ্র, ১৫:৫৬

৫৬. ইব্রাহীম বললেন ঃ কে হ্তাশ হয় তার রবের রহমত থেকে, পথ্রষ্টরা ছাড়া ?

সূর্রা নাহ্ল, ১৬: ১৪
১8. আর তিনিই কল্যাণে नিয়োজিত করেছেন সমুদ্রকে, যাতে তোমরা খেতে পার তা থেকে মাছ এবং সং্ণ্রহ করতে পার তা থেকে অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা দেখতে পাও নৌযানসমূহ চলাচল করে তার বুক চিরে, আর যেন তোমরা সন্ধান করতে পার তাঁর অনুপ্রহ, আর যাতে তোমরা শোক্র কর। (আরও দেशুन, ৩৫ : Ј২)
সৃরা বনী ইস্রাঈল, ১৭ : ৬
৬৬. তোমদের রব তিনিই, যিনি পরিচালিত করেন তোমাদের জন্য নৌযানসমূহ সমুG্রে, যাতে তোমরা সন্ধান করতে পার তাঁর অনুথ্রহ। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ানু ।
সৃরা মার্যয়াম, ১৯ ঃ ৫০
৫০. আর আমি তাদের দান করলাম আমার রহমত এবং সমুচ্চ করলাম তাদের জन्य সুনাম সুখ্যাতি।




 ○





## 





সূর্রা মু’मिनূন, ২৩ : ১০৯
১০৯. नিশয় আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা বলতো : হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আপনি আমাদের মাফ কব্রুন, আমাদের প্রতি রহম করুু। আর आপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (আরও দেখুন-১১৮)

সুরা নূর, ২৪:৩২, ৩৩
৩২. আর তোমরা বিবাহ দাও তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই এবং স্ত্রী নেই এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদেরও। यদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্মাহ তাদের ধনী করে দেবেন निজ অनুগ্গহে; आল্লাহ্ প্রাচूর্य দানকারী, সর্বজ্ঞ।
৩. আর তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যারা বিবাহের সামর্থ রাখ্থ না, যে পর্যন্ত आল্মাহ্ তাদের সামর্থবান করে দেন निজ অনুগ্গহে.।......

সূরা কাসাস, ২৮ : b৬
৮৬. আর आপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি নাযিল করা হবে কিতাব। এতো আপনার রবের তরফ থেকে রহমত। অতএব আপনি কখনো সহায়ক হবেন না কাফিরদের।

সूরা র্রম, ৩০:২৩,৩৩, ৩৬, ৪৬, ৫০
২৩. আর ঢাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা রাতে ও দিনে এবং তোমাদেরু অন্ধেষণ করা ঢাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিষ্চিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা কথা শোনে।
৩0. আর যখন স্পর্শ করে মানুষকে দুঃখ দৈন্য, তখন তারা ডাকে তাদের

##   

 Cr




 ارrr

রবকে-তাঁর প্রতি একাগ্গ হয়ে, তারপর যখন তিনি তাদের আস্বাদন করান স্বীয় রহম্ত, তখন তাদের একদল, তাদের রবের সাথে শরীক করে।
৩৬. আর আমি যখন আস্বাদন কর্রাই মানুষকে রহমত, তথন তারা তাতে আনन্দিত হয় আর যখন আপতিত হয় তাদের উপর কোন দুর্বিপাক, যা তারা আগে করেছে তার ফলে, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।
8৬. আর তাঁর নিদর্শনাবनীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি প্রেরণ করেন বায়ু সূসংবাদদাতাক্রপে এবং যাতে তিনি তোমাদের আম্বাদন করান তাঁর রহমত; আর যাতে বিচরণ করে নৌযানগুলি তাঁর নির্দেশে, আর যেন তোমরা অনুসপ্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ রবং তোমরা শোক্র আদায় করো।
৫০. লক্ষ) কর আল্লাহর রহমতের নিদর্শনাবनীর প্রতি, কি ভাবে তিনি জীবিত করেন যমীনকে রর মৃত্যুর পর, নিশ্য় তিনিই জীবিত করেন মৃতকে। আর্র তিনিই সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

## সूর্रा আহ্যাব, ৩৩ \& 8 १

89. আর আপনি সুসংবাদ দিন মু’মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র কাছে মহাঅনুগ্রহ।

সূর্রা ফাতিব্র, ৩৫ ঃ ২, ২৯, ৩০
২. আল্মাহ্ মানুষের জন্য কোন রহমত অবারিত করলে কেউ তা ঠেকাতে পারে না, आর কোন কিছ্ তিনি বন্ধ করলে, তারপর তা খোলার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।



## .



4-9 -9 مِنْ




## 




$$
\begin{aligned}
& \text { LV- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%- }
\end{aligned}
$$

২৯. নিশচয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহ্র কিতাব, কায়েম করে সালাত এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে যে রিয়ক আমি দিয়েছি তা থেকে, তারা আশা করে এমন তিজারতের যা কখনো ক্ষয় হবেনা।
৩০. কারণ, আল্লাহ্ তাদের পুরোপুরি দেবেন তাদের কর্ম্রর প্রতিদান এবং তাদের আরো অধিক দেবেন নিজ অনুগ্রহে। निশ্চয় তিनি পরম ক্মমাশীল, পরম শুণগ্রাহী।

সूরা ইয়াসীন, ৩৬ : 8৩, 88
8ง. আমি ইচ্ছা করলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি, তখन তারা কোন সহায্যকারী পাবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না,
88. আমার অনুগ্রহ না रলে এবং কিছ্রকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে না দিनে।

## সূর্রা ছোয়াদ, ৩৯ : ৩৮, ৫৩

৩৮. আর আপনি যদি তাদের জ্জ্ঞোসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও यมীন ? তারা অবশ্যই বলবে, আল্দাহ্। বলুন : যদি ইচ্ছা করেন আল্লাহ্ আমার কোন অনিষ্ঠ, পারবে কি তারা দূর করতে তার সে অনিষ্ট ? অথবা তিনি চান আমার প্রতি অনুপ্রহ করতে, পারবে কি তারা রোধ করতে তাঁর সে রহমত ? বলুন : আমার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর নির্ভর করে নির্ভরকারীগণ।
৫৩. বনুন : হে আমার বান্দাগণ : তোমরা যারা বাড়াবাড়ি করেছ নিজেদের উপর, তোমরা নিরাশ হত্যো না আল্লাহ্র রহ্মত থেকে, নিষয় আল্নাহ্ ক্ষমা করে


$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$



## Contents

দেবেন সমস্ত তনাহ। তিনি তো জতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

## সূর্রা যু’মিন, 8०ः १

৭. যারা বহন করছে আরশ এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করছে তাদের রবের এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে, আর ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে, এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনি পরিবাস্ত করে আছেন সবকিছ্ রহমতে ও জ্ঞানে। অতএব আপনি ফ্ষমা করুন তাদের যারা তাওবা করে এবং অনুসরণ করে আপনার পথ, আর রক্ষা করুন তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে।

সৃরা শৃর্রা, ৪২:৮, ২২, ২৬
৮. আর यদি আল্নাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের সকলকে একই উন্মত করতে পারতেন; বস্তুত তিনি দাখিল করেন যাকে চান স্বীয় রহমতে। আর যালিমদের নেই কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।
২২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাদের জন্য রয়েছে, যা তারা চাইবে তাদের রবের কাছে, এতো মহা অনুগ্রহ।
২৬. ........ আর তিনি ডাকে সাড়া দেন তাদের যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে এবং তিনি বৃদ্ধি করে দেন তাদের প্রতি তাঁর রহমত; আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।


সূর্রা যুখ্রুফ, ৪৩ ঃ ৩১, ৩২
৩১. আর তারা বলে, কেন নাযিল করা হয়নি এ কুরज্গন কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর দুই জনপদ থেকে?
৩২. তারা কি বন্টন করে আপনার রবের রহমত ? আমিই বন্টন করি তাদের মধ্যে জীবিকা দूনিয়ার জীবনে এবং একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ দান করি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ আদায় করতে পারে। আর আপনার রবের অনুগ্থহ উত্তম তা থেকে, যা তারা জমা করে।

সूর্রা দুখান, $88: ৩, 8, ৫$, ৬
৩, আমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এক বরকতময় রাতে, নিশয় आমি সতর্ককারী।
8. এ রাতে প্রত্যেক তুর্থত্দপূর্ণ বিষয় স্থির কর্木া হয়;
৫. আমার তরফ থেকে নির্দেশক্রমে। আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি-
৬. আপনার রবের তর্য থেকে রহমত স্বক্রপ; তিনি তো সর্বশ্নোতা, সর্বজ্ঞ।

সূরা জাছিয়া, ৪৫ : ১২, ২০, ৩০
১২. আল্লাহ-ই তো নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে, যাতে চলাচল করতে পারে তাতে নৌযানসমূহ তাঁর আদেশে এবং যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার ঢাঁর অনুগ্রহ, আর তোমরা তাঁর শোক্র কর।
২०. এ কুরআন অন্তরদৃষ্টি উণ্মোচনকারী মানবজাতির জন্য, হিদায়েত ও রহমত সে লোকদের জন্য যারা ইয়াকীন রাখে।


৩০ আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের দাখিল করবেন তাদের রব স্বীয় রহমতে। এটা তো সুস্পষ্ট সাফল্য।
সূরা হৃজুরাত, 8৯ : ৭,৮
৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে আছেন আল্মাহ্র রাসূল। यদি তিনি মেনে চলতেন তোমাদের বহ বিষয়, তাহলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পেতে। কিন্ত্র আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের জন্য ঈমানকে এবং হ্হদয়গাহী করেছেন তা তোমাদের জন্য, আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, ফাসিকী ও তুনাহ। এরাই সৎপথপ্রাপ্ত।
৮. এ হলো আল্মাহ্র তরফ থেকে অনুগ্রহ ও निয়ামত। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

সূর্রা হাদীদ, ৫৭ः ২১, ২৮. ২৯
২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের মাগফিরাতের জন্য এবং সে জান্নাতের জন্য, यার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশষ্ততার ন্যায়, यা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, यারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। ইহ आন্মাহ্র অনুগ্রহ, তিনি তा দান করেন যাকে চান। আর আল্মাহ্ মহাঅনুপ্রহশীল।
২৮. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর आল্মাহ্কে এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূ/্লের প্রতি, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের দেবেন দ্বিণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদের দান করবেন এমন নূর, যার সাহায্যে তোমরা চলবে; আর তিনি


তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্মাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২৯. ইহা এজন্য যে, আহলে কিতাবরা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরেও। আর সমস্ত অনুগ্রহ তো আল্মাহরই ইখ্তিয়ারে, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্মাহ্ মহাজনুগ্গহশীল।

সুর্না सूমू'জা, ৬২: ১০
১০. আর যখন সালাত শেষ হবে, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং তালাশ করবে আল্মাহ্র অনুগ্রহ আর স্মরণ করবে আল্মাহ্কে বেশীবেশী, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

সূরা দাহব্র, ৭৬ : ৩১
৩১. আল্মাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিন করে নেন, আর যালিমদের জন্য তিনি প্রস্থ্র কর্ত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

## 








সুর্রা বাকাব্রা，২ ঃ ২১，২২，৩৩，৭৭，১০৭， ১১৭，১৬৩，১৬৪，১৮৬，২৭৬，২৮৪， ২৮৬

২১．হে মানুষ！তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের，यিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমাদের পৃর্ব পুর্রুমের，যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার；

२2．यिनि বানিয়েছেন তোমাদের জন্য यমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ， আর বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি， ফরে তা থেকে উৎপন্ন করেন নানা ধরনের ফলমূল তোমাদের রিয়্ক হিসেবে।．．．．．．．．．

২৮．তোমরা কিব্দপে আল্মাহ্কে অস্বীকার কর অথচ তোমরা ছিনে প্রাণহীন？ এরপর তিনি তোমাদের প্রাণ দিয়েছেন， আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন， পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন， পরিশেষে তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

২৯．তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য या কিছ্ম आছে যমীনে－সবই，এরপর তিনি মনোনিবেশ করনেন আসমানের প্রতি এবং তা বিন্যস্ত করলেন সাত আসমানে；আর তিনি সর্ব বিষয়ে সर्বজ্ঞ।
00. ．．．．．．．．তিनि বलলেন ：आমি কি তোমাদের বলিনি যে，অবশ্যই আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্বক্ধে এবং আমি খুব জানি，या তোমরা প্রকাশ কর，आর যা তোমরা গোপন রাখ।


 ．．．．．．．．



品



重（．．．．．－rr
 O＇

११．তারা কি জানে না যে，निশয় আল্মাহ্ জানেন যা তারা গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

১০৭．তूমি कि জান না যে，आল্ধাহ् তিनि， যার রয়েছে সর্বময় কর্ত্তৃত্৭ আসমানের ও यมীনের ；আর আল্মাহ্ ছাড়া নেই তোমাদের কোন বক্ধু আর না সাহায্যকারী।

১ゝ৭． আর যথন আল্মাহ্ কোন কিছ্ম করার ফয়সালা করেন，তিনি তান জন্য ৫ধু বলেন ঃ হও，অমনি তা হয়ে याয়।

১৬৩．তোমাদের ইলাহ্ তো এক ইলাহ্；নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি পরম দয়াময়，পরম দয়ানু।
১৬8．निषয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে， রাত ও দিনের পরিবর্তনে আর নৌযান－ সমূহ্হে，যা সমুদ্রে বিচরণ করে মানুষের কল্যাণকর বন্ত্রু নিয়ে ；সেই পানিতে，যা আল্মাহ্ বর্ষণ করেনে আসমান থেকে，যা দিত্যে তিনি যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন এবং তথায় তিনি সর্বপ্রকার জীবজন্ত্ ছড়িয়ে দেন；বায়ুর मिক পরিবর্তনে এবং আসমান ও यমীনের মাঝে নিয়ন্রিত মেঘমালাতে， निচ্চিত निদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

د৮い．আর যখন আপনাকে প্রশ্ন করে আমার বান্দারা আমার সম্বক্ধে，বলুন ঃ আমি তো কাছেই，আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই，যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব，তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান आনে，যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।



و ا V


 ○蒠





○＇
২৭৬. আলাহ্ নিচ্চিহ্ করেন সুদ এবং বর্ধিত করেন দান। আর আল্লাহ্ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে।
২৮8. आল্মাহ্র-ই, যা কিছू आছে आসমানে এবং यা কিছू আছে যমীনে। আর यमि তোমরা প্রকাশ কর যা আছে তোমাদের মনে অথবা তা গোপন কর, আল্মাহ্ তার হ্সিাব তোমাদের থেকে নিবেন । তারপর তিনি ক্ষমা করবেন যাকে তিনি চান এবং শাত্তি দিবেন যাকে তিনি ইচ্ছ্য করেন.......।
২৮৬. আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্দ অর্পণ করেন না $\qquad$ . 1

সুর্রা जালে ইমও্রান, ৩ : ৫, ৬, ৮, ৯, ২৬, ২৭, ২৯, 8৭, ৭৩, १৪
৫. नि凶্চয় আল্নাহ্, কোন কিছ্ইই গোপন থাকে না তাঁর কাছে यমীনে, आর না আসমানে।
৬. তিনিই তোমাদের আকুতি দান করেন মাতিগর্ভে যেভাবে তিনি ইচ্হা করেন। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৮. হে আমাদের রব! आপনি আমাদের অন্তরকে বক্রতা প্রবণ করবেন না, আমাদের হিদায়েত প্রদানের পরে আর आপনার তরফ থেকে আমাদের দান কর্ৰুন বহমত। निকয় आপনি তো মহাদাতা।
৯. হে আমাদের রব! आপনি তো সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন এমন একদিनে, যাতে ক্কেন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্নাহ্ ওয়াদা খেনাফ করেন না।
২৬. বলুন : रহ আলুাহ, সর্ভআময় কর্তৃত্দের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা বাদশাহী


দান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা বাদশাহী কেড়ে নেন ; আর যাকে ইচ্ঘা आপনি ইয়্যত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনারই হাতে সম্ত কল্যাণ। নিশচয় আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
२१. आপনি র্রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান রবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান ; আর আপনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে। আপনি যাকে ইচ্ম অপরিসীম রিয়্ দান করেন।
২৯. বলুন ঃ যদি তোমরা গোপন কর যা আছে তোমাদের অন্তরে, অথবা তা প্রকাশ কর, আল্মাহ্ তো তা জানেন; আর তিনি জানেন যা কিছ্র আছে আসমানে এবং यা কিছ্র আছে যタীনে।......

8 १.
তিনি বললেন : এভাবেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন যা তিনি চান। যখন তিনি কোন কিছু করতে স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য उধু বলেন : 'इও', অমनि তা হয়ে যায়।

१ง.
........ বলুন, সমস্ত অনুগ্রহ আল্পাহ্রই হাতে তিনি তা দেন যাকে ইচ্ঘা করেন।
१8. তিनि খাস করে নেন তাঁর রহমতে যাকে চান।........

সूर्रा निमा, 8 : ১, 8৫, ৮৭
১. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তার জোড়া ; আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদ্রে উভয় থেকে অনেক








##  …...- - v




নর ও নারী। তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে যার নামে তোমরা পরস্পর হক্ দাবী করে থাক এবং সতক্ক থেকো অখ্মীয়তার বম্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্মাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।
8৫. আর আল্মাহ্ ভাল করে জানেন তোমাদের শক্রুদের ব্যাপারে, আল্মাহ্যথেষ্ট বক্ধ্ৰ হিসেবেে এবং আল্মাহ্ যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবে।
৮৭. আল্মাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কেে অধিক সত্যবাদী কথায় আল্লাহ্র চাইতে ?
সूर्रा মায়িদা, ৫:80.
80. जूমি কি জান না যে, আল্পাহ্রই সর্বময় কর্ত্য আসমানের ও যমীন্নের; তিনি শাস্তি দেন যাকে ইচ্ম করেন এবং ক্ষমা করেন যাকে চান. $\qquad$
সूর্木া জান‘बাম, ৬ : ১, ২, ৩, ৫৭, ৫৯; ৬০, ৬১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩
১. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিनि সৃষ্টি করেছেন आসমান ও यমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অঞ্ধকার ও আলো। এরপর ও যারা কুফরী করে তারা তাদের রবের সমকঞ্ষ দাঁড় করায়।
২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাটি থেকে, তারপর নির্ধারিত করে দিয়েছেন এক কান এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে তাঁর কাছে এরপরও তোমরা সন্দেহ কর!
৩. তিনিই আল্মাহ্ আসমানে এবং যমীনে; তিনি জানেন তোমাদের গোপন এবং













O
r-

তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু, আর তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর।
৫૧. $\qquad$ সমস্ত কর্তত্ত্ব আল্পাহ্রইই, তিনি বিবৃত করেন সত্য এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফ্য়সালাকারী।
৫৯. আর তাঁরই কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি, কেউ জানে না তা তিনি ছাড়া। তিনি জানেন, যা কিছ্ম আছে স্থলে ও জनে। আর্র একটি পাতাও পড়ে না তাঁর অগোচরে, নেই কোন শসস্যকণা মাটির আiঁধারে, আর না কোন তাজা অথবা ৫ד ব庆, या সুস্পষ্ট কিতাবে नেই।
৬০. আর তিনিই তোমাদের মুত্যু দেন রাতের বেলায় এবং তিনি জানেন যা তোমরা কর দিনের বেলায় ; তারপর তিনি তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন দিনের বেলায়, যাতে পৃর্ণ হয় নির্ধারিত কাল। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন সে সম্বক্ধে যা তোমরা করতে।
৬). তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর দোর্দ প্রতাপশালী এবং তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রক্ষক। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তথন তার জান কবয় করে আমার ফিরিশিত্তারা। আর তার্না কোন জ্রুটি করে না।
৯৫. নিকয় আল্gাহ্ অংকুরিত করেন বীজ ও আiটট, তিনি বের করেন জীবিতকে মৃত থেকে এবং বের করেন মৃতকে জীবিত হরতে; এই তো আল্লাহু, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ ?
৯৬. তিনিই উন্মেষ ঘটান উষার, তিনি সৃষ্টি করেছেন রাতকে বিশ্রামের জন্য



এবং সূর্য ও চন্দ্রকে গণনার জন্য। এ সবই নির্ধারণ মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র।
৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য নক্ষ্র, যাতে তোমরা পথ্থ পাও তা দিয়ে স্থলের 3 সমুদ্রে অন্ধকারে। নিশয় আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি निদর্শনসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য ।
৯৮. তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি হতে এবং তোমাদের জন্য मौर्घকালीनও ग्বल्পकानीन अবস্থান রয়েছে, নিচয় आমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনসমূহ বোধশক্তি সম্পন্নদের জन्य।
৯৯. আর তিনি বর্ষণ করেন আকাশ থেকে পানি, এরপর आমি বের করি তা দিয়ে সব ধরণের উদ্রিদের চারা, তারপর আমি উদ্গত कরি তা থেকে সবুজ পাতা, পরে বের করি তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা এবং খেজুর গাছের মথি থেকে বের করি ঝুলন্ত কাঁদি আর সৃষ্টি করি आংছুরের উদ্যান এবং যায়তূন ও ডালিম, যা এক্ক অন্যের সদৃশ এ্রং বিসদ্শও। তোমরা লদ্ষ্য কর এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এ্রব তার পরিপক্ক হ্যয়ার প্রতি। নিষ্চয় এতে তো রয়েছে নিদর্শন মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য।
১০১. তিনি आদি স্রষ্ঠা आসমান ও যমীनের কির্রপে তাঁর সন্তান इবে, তাঁর তো কোন ত্ত্রী নেই? আর তিনি সব কিছ্র সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সर्यজ্ঞ।
১০২. এ্ তো আল্লাহ্ তোমাদের রব। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি স্রষ্টা সব


কিছুর, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর আর তিনি সর্ববিষয় কার্যসম্পাদনকার্রী।
১০৩. দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না, কিষ্ত্র তিনি পরিবেষ্টন করেন দৃষ্টি শক্তি এবং তিনিই সূক্ম্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।
সৃর্রা बা'द্রাফ, ৭: ৫৪, ৫৭
৫8. निশষ় তোমাদের রব আল্মাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও यমীন ছয় দিনে; এরপর তিনি আরশে সমাসীন इন। তিনিই আচ্ছাদিত করেন দিনকে রাতের দ্বারা यা অনুসরণ করে তাকে দ্রুতগতিকে। আর সূর্य, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি-সবই তাঁর হুকুমের তাবেদার। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। বরকত্যয় আন্মাহ্ সারা জাহানের রব।
৫৭. তিनिই প্রেরণ করেন বায়ু সুসংবাদবাহীক্রপে তাঁর রহমত স্বর্রপ বৃষ্টির প্রাক্কালে। যখন তা বহন করে ভারী মেঘমালা, তখন তাকে চালনা করি মৃত ভূখceরে দিকে, পরে তা থেকে.বর্ষণ করি বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপাদন করি সব ধরনেের ফল্ল। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে বের কর্, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করু।

সূরা আনষাল, ৮:80
8०. আর यদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, নিশয় আল্লাহ্ তোমাদের আভিভাবক, উত্ত্ম অভিভাবক এবং উত্তম সাহাय্যকারী।

সূর্রা তাও্বা, ৯:ঃ १৮. ১১৬, ১২৯
१৮. তার্গা কি জানে না যে, নিষ্ঠয় আল্মাহ্ জানেন তাদের অন্তরের গোপন ক৫া ও তাদের গোপন পরামর্শ। আর

عَالِّنْ ○ r











 بِ




$$
\begin{aligned}
& \text { وَ كَجُوْهُمْ وَ اَبَّ اللّهُ }
\end{aligned}
$$

আল্মাহ্ তো গায়েব সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।
১১৬. নিশ্চয় আল্লাহ্, তাঁরই কর্তৃত্ব আসমানে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আর নেই তোমাদের জন্য আল্মাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী।
১২৯. यদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আল্মাহ্রই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তাঁরই উপর आমি ভরসা করি এবং তিনি রব মহান আরশের।

সूর্রা ইউনুস, ১০: ৩, ৪, ৫, ৬, ২৫, ৫৬
৩. निশচয় তোমাদের রব আল্মাহ্, यিनি সৃষ্টি করেছেন আসমান ,ও यমীন ছয় দিনে ; তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন সকল বিষয়। নেই কোন সুপারিশকারী তাঁর অনুমতি ছাড়া। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব ; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এরপরও তোমরা অনুধারণ করবে না ?
8. তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন তোমাদের সকনের, আল্লাহৃর ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটান, যাতে তিনি ন্যায়বিচারের সাথে বিনিময় প্রদান করেন তাদের, यারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। আর यারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং মর্মন্ত্রদ শাস্তি, তাদের কুফরীর জন্য।
৫. তিনিই সূর্यকে দীপ্তমান ও চन্দ্রকে জ্যোর্তিময়, এবং তার জন্য নির্ধাবিত করেছেন মঞ্জিল, যেন তোমরা জানতে












## ○َ





 0-0.0


পার বছরের সংখ্যা ও হিসাব। আলাহ্ একে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।
৬. निफয়ই রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্পাহ্ আসমান ও यমিনে যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।
২৫. আর আল্মাহ আহবান করেন শান্তির আবাসের দিকে এবং পরিচানিত করেন যাকে চান সরল পথে।
৫৬. তিনি জীবন দান করেন এ্রবং মৃত্যু দেন, আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

সूর্रা, হ্রূ, ১১ ঃ ৬, ৭, ৫৬, ৬১
৬. যমীনে বিচরণকারী সব প্রাণীর রিযকের দায়িত্ আল্লাহ্রর, তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে ; সর কিছুই আছে স্পষ্ট কিতাবে।
৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেজ্ছন আসমান ও যমীন ছয়দিনেে, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলের দিক দিয়ে $\qquad$ . 1
৫৬. আমি তো নির্ভর করি আল্লাহৃন উপর, यिनि রব আমারও রব তোমাদের। যত জীব-জন্তू আছে, সবই তার আয়ত্ত্বাপী। নিশষ়় আমার রব আছেন সরুল পথে।
৬). তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং বসবাস করিয়েছেন তোমাদের তাতে। সুতরাং তোমরা ক্ষমা চাও তাঁর কাছে এবং প্রত্যাবর্তন কর তাঁরই দিকে। নিচয় আমার রব কাছেই, আহবানে সাড়া দানকারী।




 ○ -ro




## 

 , O

回






সূরা র্যা‘দ, ১৩ ঃ ২, ৩, ৪, ৮, ৯, ১২
২. আল্লাহ্, তিনিই উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আসমান কোন স্তষ্ভ ব্যতিরেকে, তোমব্য তা প্রত্যফ্ষ করছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশে এবং নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে আবর্তন করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয়, বিশদভাবে বর্ণনা করেন নিদর্শনসমূহ যাতে তোমরা তোমাদের রবের সংগে সাক্ষাতের ব্যাপারে নিচিতি বিশ্বাস করতে পার।
৩. তিনিই বিস্তৃত করেছেন যমীনকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদী-নালা এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু’ দু' প্রকার সৃষ্টি করেছেন ; তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে। অবশ্যই এতে রয়েছে নিচিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, यারা চিন্তা করে।
8. আর যমীনে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখ এবং আংশরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং একাধিক মাথাবিশিষ্ট অথবা এক মাথাবিশিষ্ট খেজুর গাছ, যা একই পানি থেকে সিঞ্চিত; আর আমি শ্রেষ্ঠত্ণ দিয়েছি তার কতকে কতকের উপর স্বাদে। নিশয় এতে রয়েছে নিশিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য, যারা জ্ঞানসম্পন্न।
৮. আল্লাহ্ জানেন তা, या নারী গর্ভে ধারণ করে এবং তা-যা জরায়ু সংকুচিত করে ও প্রসারিত করেন। আর প্রত্যেক বস্তুই তাঁর কাছে রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।
৯. তিনি অবগত অদৃশ্য ও দৃশ্যের; তিনি মহা-মহিম, সর্বোচ্চ, মর্যাদাবান।




 O





 ِمَّْ




人




১২. তিনি তোমাদের দেখান বিজলী যা ভীতি ও আশার সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করে ঘন মেঘমালা।

সূর্রা ইবৃরাহীম, $\mathbf{\prime \prime}$ ঃ ৩২, ৩৩
৩২. আল্মাহ্, তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং বর্ষণ করেন আসমান থেকে পানি, আর তা দিয়ে উৎপন্ন করেন নানা ধরনের ফল-মৃল তোমাদের জীবিকার জনা, আর তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের উপকারের জন্য নৌযানসমূহ, যাতে তা বিচরণ করে সমুদ্রে তাঁর হুকুমে এবং তিনি নিয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে নদ-নদী।
৩৩. আর তিনি निয়োজিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম নিয়মানুবর্তী, আর তিনি - নিয়োজ্রিত করেছেন তোমাদের কল্যাণে রাত ও দিনকে।

সৃর্রা নাহল, ১৬ : ১৪, ১৫, ১৬, ৭০, ৭२, १৮, ৮০, ৮১,
১8. আর তিনিই आল্মাহ্, यिनि निয়ন্রিত করেছেন সমুদ্রকে যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পার এবং যাতে তোমরা তা থেকে আহরণ করতে পার মণিমুক্তা, यা তোমরা অলংকারূপে পরিধান কর; আর তুমি দেখতে পাও নৌযানসমূহ তার বুক চিরে চলাচল করে, আর তা এজন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;
১৫. আর তিনি স্থাপন করেছেন যমীনে সুদৃছ় পর্বতমালা, যাতে তা তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী ও পথ-ঘাট; যাতে তোমরা পথের দিশা পাও।

## Kr 






 -r








10-10-

১৬. আর স্থাপন করেছেন পথ নির্ণায়ক চিহ্সমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের দিশা পায়।
१०. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হয় অকর্মন্য বয়সে; ফলে তার অজানা হয়ে যায় জানা জিনিস। নিশয় আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
৭২. আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড় এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া থেকে পুত্র ও পৌত্রদের, আর তিনি রিয়্ক দিয়েছেন তোমাদের উত্তম জিনিস থেকে.
৭৮. আর আল্লাহ্ তোমাদের বের করেছেন তোমাদের্র মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছ্ছই জানতে না। আর তিনি দিয়েছেন তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হ্দয়, যাতে তোমরা শোকর কর।
৮০. আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেন আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পখর চামড়া থেকে তাবুর ব্যবস্থা করেন, যা তোমরা সহজে ব্যবহার করতে পার তোমাদের ভ্রমণকালে এবং তোমাদের অবস্থানকালে, আর এ সবের পশম, লোম ও কেশ থেকে তিনি ব্যবস্থা করেন কিছ্হ কালের আসবাব-পত্র ও ব্যবহার উপকরণের।
৮১. আর আল্মাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন, আর তোমাদের জন্য এমন পোষাকের ব্যবস্থা


 !




$$
-2
$$

1. 






 تَكُمُ سَرَابِيْلَ تِقْيُكُمُ

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

করেন, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন বর্মের ব্যবস্থা করেন, যা তোমাদের রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধকালে। এভাবেই তিনি পরিপূর করেন তাঁর নিয়ামত তোমাদের প্রতি, যাতে তোমরা আற্মসমর্পণ কর।

সূর্রা তোহা, ২০ : ৯৮
৯৮. তোমাদের ইলাহ্ তো আল্মাহ্, যিনি ছাড়া নেই কোন ইনাহ্। তিনি পরিব্যাপ্ঠ করে আছেন জ্ঞান সব কিছ্র।

সূর্রা জম্বিয়া, ২১ : ৩৩
৩৩. তিনিই আল্লাহ, यিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্य 3 চन्দ্র, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কহ্ষপণে বিচরণ করে।

সূর্রা হাচ্জ, ২২: ৬, ৭, ১৮, ৬২
৬. ইহা এ জন্য यে, আল্নাহ্, তিনিই সত্য এবং তিনিই জীবিত করেন মৃতকে, আর্ন তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৭. আর কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আল্মাহ্ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন কবরবাসীদের।
১b. তूমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্মাহ্কে সিজ্দা করে যা কিছ্ছ আছে আসমানে ও या কিছू আছে যমীনে-সূর্य, চन्দ্র, গ্রহনক্ষ্র, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জীবজন্ত্র এবং মানুষের মাঝে অনেকে; আার অনেকের প্রতি সাব্যস্ত হয়েছে আযাব। যাকে অপমানিত করেন আল্মাহ্, তার জন্য নেই কোন সম্মানদাতা।.....
৬২. কারণ, নিশ্চয় আল্মাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা তো অসত্য।


## R10 O-






 V







সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১১৬
১১৬. আল্লাহ্ মহিমান্মিত, তিনি প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি অধিপতি মহান আরশের।
সूর্রা কাসাস, ২৮: ৭০, ৮৮-
१०. তিনি আল্মাহ্, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; সমস্ত প্রশংসা তাঁরই দুনিয়া ও আখিরাতে, হকুম তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।
৮৮. আর তূমি ডেকো, না আল্মাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। সব কিছूইই ধ্বংসশীল, তাঁর সত্তা ছাড়া। হকুম তো তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

## সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬২

৬২. আল্নাহ্ বর্ধিত করে দেন রিয়ক তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার জন্য এবং সীমিতও করে দেন তার জন্য। নিশয় আল্মাহ্গ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

## সূরা K্রম, ৩০:80

80. আল্লাহ্, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের রিয়ক দিয়েছেন, তারপর তোমাদের মাত্যু দেন, পরে তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমরা তাঁর সজ্গে যাদের শরীক কর, তাদের মাঝে কেউ র্রমন আছে কি, যে এর কোন কিছू করতে পারে ?.তিনি মহান, পবিত্র এবং অনেক উর্ধে তা থেকে, যা তারা শরীক করে।
সূরা সাজ্দা, ৩২: 8, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯
81. আল্লাহ্ তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছू





和
 Oكَ







ছয়দিনে ; তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। নেই তোমাদের তিনি ছাড়া কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে ना?
৫. তিনি निয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয় আসমান থেকে যমীন পর্যত্ত, তারপর তা উখ্থাপিত হবে তাঁর কাছে একদিন যে দিনের পরিমাপ হবে হাযার বছরের সমান, তোমাদের হিসাব অনুযায়ী।
৬. তিনিই পরিজ্ঞাতা অদৃশ্যের ও দৃশ্যের, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু,
१. यিनि সুন্দরকৃপে সব কিছू সৃষ্টি করেছেন এবং সূচনা করেছেন মানুষ সৃষ্টি মাটি থেকে।
৮. তারপর তিনি উৎপন্ন করেন তার বংশ তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।
৯. এরপর তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং ফুঁকে দিয়েছেন তাতে তাঁর থেকে র্রহ এ্রী দিয়েছেন তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ। $\qquad$
সূরা সাবা, ৩৪ : ৬
৬. আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের জানা যে, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে তা সত্য এবং তা দেখায় পরাক্রমশালী প্রশংসাহ আল্লাহ্র পথ।

সূর্রা সাফ্ফ্ছাত, ৩৭:8,৫
8. निষ্চয় তোমাদের ইলাহ্ তো.এক।
৫. তিनि রব আসমান ও যমীনেরে এ্রবং এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর, আর তিনি রব উদয়স্থল সমূহের। (আরা দেখুন-৩৮:৬৬)


সূরা যুমার্য, ৩৯ : ৫, ৬
৫. आলাহ্ সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। তিনি আচ্ছাদিত করেন রাত দিয়ে দিনকে এবং আচ্ছাদিত করেন দিন দিয়ে রাতকে। আর তিনি নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। সবাই পরিক্রমণ করে এ্র নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। জেনে রাখ, তিনি পরাক্রমমালী; পরম ক্ষমাশীল।
৬. তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে, তারপর তিনি সৃষ্টি করেছেন তার্গ থেকে তার স্ত্রীকে। তিনি তোমাদের দান করেছেন চতুষ্পদ প্রাণী থেকে আট প্রকারের জোড়া। তিনি তোমাদের সुষ্টি কররন তোমাদের মাত্গর্ভ্যে পয়ায়ক্রহম তিন ধরনের অন্ধকারের মাঝে। ইনিই আল্নাহ্, তোমাদের রব; সর্বময় কর্ত্< ত্ব তাঁরই তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্। অত্রব কোথ广য় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে यাচ্ছ!

## সৃরা শৃরা ৪২: ২৮

২৮. আর তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি তাদের হতাশাগ্সস্ত হ্যয়ার পরে এবং তিনি বিস্তার করেন তাঁর রহ্মত। আর তিনিই বন্ধু প্রশংসার্হ।
সূরা হাদীम, ৫৭:৩
৩. তিনিই आদি, তিনি অন্ত; তিনি. ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

সূর্রা হাশ্র, ৫৯ ঃ ২২, ২৩,২৪
২2. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু ।



২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, শান্তি নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, দোর্দন্ত প্রতাপশালী, অতীব মহিমান্রিত; তারা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।
২8. তিনিই आল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ডাবনকর্তা, আকৃতিদাতা, তাঁর রয়েছে সুন্দর সুन्দর নামসমূহ্। তাঁর পবিত্রতা ও মহिমা ঘোষণা করে যা কিছু আছে आসমানে ও যমীনে। তিনি পরাক্রমশানী, প্রজ্ঞাময়।

সूরা নাবা, ৭৮: ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
৬. আমি কি করিনি যমীনকে বিছানা ,
৭. ও পর্বতমালাকে পেরেক ?
৮. আর আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায়,
৯. এবং করেছি তোমাদের নিদ্রাকে আরাম্মর উপকরণ,
১০. আর রাতকে করেছি আবরণ,
১১. এবং করেছি দিনকে জীবিকা অর্জনের সময়,
১২. আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের উপর মজবুত সাত আসমান,
১৩. এবং সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বন প্রদীপ।
38. आর आমি বর্ষণ কররছি পানিপূর্ণ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি,
১৫. যেন তা দিয়ে আমি উৎপন্ন করি শস্যদানা ও উদ্রিদ,
১৬. এবং পাতাঘন ঊদ্যান।




- -- 0 - وَ ○ ○ ○○
 - 0
- 


## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## মালায়েকা-ফিরিশ্তা

সূর্রা বাকারা, ২: ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৮৭, ৯৭, ৯৮, ১৬১, ১৭৭, ২৪৮, रb৫
৩০. আর স্মরণ কর ঃ বলেছিলেন তোমার রব ফিরিশ্তাদের নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করবো যমীনে একজন প্রতিনিধি। তারা বলেছিল ঃ আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে যে ফাসাদ ক্রবে তथায় এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরা আপনার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন ঃ নিশয় আমি জানি যা তোমরা জান না।
৩). আর আল্লাহ্ শিখালেন আদমকে সব কিছ্ম নাম। তারপর তিনি সে সব উপস্থাপন করলেন ফিরিশ্তাদের সামনে এবং বললেন : আমাকে বলে দাও এ সবের নাম, যদি তোমরা সত্যবাদী ₹७।
৩২. ফিরিশ্তারা বলজো ঃ মহান-পবিত্র আপনি, নেই কোন জ্ঞান আমাদের, यা আপনি আমাদের শিখিয়েছেন তা ছাড়া। আপনি তো সর্বজ্ঞ, হিক্মতउয়ালা।
৩৩. আল্মাহ্ বললেন ঃ হে আদম! বলে দাও ফিরিশ্তাদের এ সবের নাম। যখন তিনি বলেছিলেন তাদেরকে এ সবের नाম, তখन তিনি (আল্লাহ) বললেন :

笑

## 等 




আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি সবিশেষ অবহিত আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে এবং আমি জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।
08. আর যখন আমি বললাম, ফিরিশ্তাদের তোমরা সিজ্দা করো আদমকে, তখন তারা সিজ্দ্দ করলো ইব্লীস ছাড়া। সে অমান্য করলো এবং অহংকার করলো। সতরাং সে হয়ে গেল কাফিরদের শামিল। (আারও দেথুন-৭ : ১১; ১৭: ৬১; ১৮ : ৫०; २०: : ১১৬)
৮-৭. আর আমি তো দিয়েছি মূসাকে কিতাব এবং তারপরে ক্রমাब্য়ে পাঠিয়েছি রাসূলদের, দিয়েছি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং তাঁকে শক্তিদান করেছি জিব্রাঈলকে দিয়ে...। (আরো দেখুন \&: ১>০)
৯৭. বলুন ঃ যে কেউ জিব্রীলের শক্রু এ কারণে যে, সে পৌছছ দিয়েছে আপনার অন্তরে কুরআন আল্লাহ্র নির্দেশে, যা তার পৃর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা হিদায়েত ও সুসংবাদ মু’মিনদের জন্য;
৯৮. যে কেউ শক্র আল্মাহৃর, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিব্রীল ও মীকাঈলের, সে জেনে রাখুক, নিশ়্ আল্মাহ্ তো শক্রু কাফিরদের।
১৬১. নিষ্য় যারা কুফরী করে এবং মারা যায় কাফির অবস্থায়, তাঁদের উপর লা'নত আল্নাহ্র, ফিরিশ্তাদের এবং সমস্ত মানুষের। (অরো দেখুন-৩ঃ৮৭)
১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানো পূর্ব ও পশ্চিম দিকে, তবে

 O

## 




## 



كَ






পুণ্য আছে কেউ ঈমান আনলে আল্লাহ্র প্রতি, আখিরাতের প্রতি, ফিরিশিশ্ত, কিতা ও नবীদের প্রতি এবং অর্থ ব্য় করলে আল্মাহ্র মহ্木তে, आষ্মীয়-ব্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন ও মুসাফির্দের জন্য, आর সাহাयযপ্রাথীদের জন্য এবং দাস মুক্তিতে, আর সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা করে পৃর্ণ কর্রলে এবং そৈর্য-ধারণ করনে, অর্থ-সংকটে, দুং-ক্রেশে ও যুদ্ধ বিহহহকালে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।
২৪৮. আর তাদের বনেছিলেন, চাঁদদর নবী : निচ্চয় তার কর্ত্তেত্রের নিদর্শন হলো এই শে, আসবে তোমাদের্র কাছে সেই সিন্দুক যাতে থাকবে তোমাদের রবের তরফ থেকে চিত্ত প্রশাস্তি এবং মৃসা ও হার্রানের বংশধররা যা ছেড়ে গেছে তার অবশিষ্টাশশ; তা বহন করবে ফিরিশিশ্তারা। নিচয় এতে রয়েছে নিচিত নিদর্শন তোমাদের জন্য, यদি তোমরা মু’মিন २३।
২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূন তার প্রতি যা নাযিন করা হয়েছে তার রবের তরফ থেকে তাতে এবং মু’মিনগণও। তারা সকলে ঈমান এনেছে আল্ধাহ্র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণণর প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি আর তারা বলে ঃ আমরা পার্থক্য করি ना তাঁর রাসৃনগণের কারও মধ্যে। তারা আরো বলে : आমরা ఆনनाম এবং মানলাম! হে আমাদের রব! आমরা आপনার ক্মা চাই, আর আপনারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তन।


সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮, ৩৯, ৪২, ৪৫, 8৬, ১২৪, ১২৫,
১৮. সাক্ষ্য দেন আল্লাহ্ যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ् নেই এবং ফিরিশ্তগণ ও এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমমানী, হিক্মতउয়ালা।
৩৯. ফিরিশ্তারা ডেকে বললেন যাকারিয়াকে, যখন তিনি কক্ষের মধ্যে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন ঃ আল্মাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিছ্ছেন ইয়াহ্ইয়ার, য়ে হবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থনকারী, নেতা, নারী সংসর্গমুক্ত এবং নবী পুণ্যবানদের घध्यु।
8२. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তারা : হে মারইয়াম! নিশয় আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন তোমাকে এবং পবিত্র করেছেন তোমাকে; আর তোমাকে মনোনীত করেছেন বিশ্বের নারীদের উপর।
8৫. আর স্মরণ কর, বলেছিল ফিরিশ্তারা : হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ দিচ্ছেন, তোমাকে তাঁর তরফ থেকে একটি কলেমার সুসংবাদ, যার নাম মাসীহ্ ঈসা ইবন মারইয়াম, সে সম্মানিত দুনিয়া ও অখিরাতে এবং নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্যতম;
8৬. আর সে কথা বলবে লোকদের সাথে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে এবং সে হবে নেক্কারদের ‘একজন।
১২8. স্মরণ কর, আপনি বলেছিলেন মু’মিনদের : এটা कি যথেষ্ট নয় তোমাদের জন্য যে, তোমাদের রব

$$
\begin{aligned}
& \text { ナ' }
\end{aligned}
$$

O





 0



$0<-4,6$





তোমাদের সাহায্য করবেন প্রেরিত তিন হাযার ফিরিশ্তা দিয়ে?
১২৫. অবশ্যই, যদি তোমরা সবর কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বণ কর, তবে তারা অতর্কিতে তোমাদের আক্রমণ করলে, তোমাদের রব তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাযার চিহ্নিত ফিরিশ্তা দিয়ে।

সূরা निসা, 8 ঃ ৯৭, ১৩৬, ১৬৬, ১৭২
৯৭. নিশ্য় ফিরিশ্তা যখন জান কবय করে তাদের. যারা যুলুম করে নিজেদের উপর, তখন তারা বলে : কী অবস্থায় ছিলে তোমরা ? তারা বলে : আমরা দুनिয়ায় অসহায় ছিলাম। ফিরিশ্তারা বলে ঃ আল্লাহ্র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল ना, ভেখানে তোমরা হিজরত করতে ? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর কত মন্দ সে আবাস!
১৩৬. ওহে, यারা ঈমান এনেছে! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং তিনি যে কিতাব এর পৃর্বে নাযিল করেছেন তাতেও। আর যে কুফরী করবে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাব-সমূহ, তাঁর রাসৃনগণ এবং আখিরাতের সাথে সে তো ভীষণভাবে ঔুমরাহ্ হবে।
১৬৬. আর আল্মাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তিনি তা নাযিল করেছেন জেনেষ্েনে এবং ফিরিশিতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহৃই যথেষ্ট।
১৭২. কখনো হেয় জ্ঞান করে না আল-মাসীছ্ যে, সে হবে আল্লাহ্র বান্দা, আর না

##  <br> (1ro  

## 

 -














নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তারাও; ত্বে কেউ হেয় জ্ঞান করলে, ঢাঁর ইবাদত করাকে এবং্ অহংকার করলে, আল্লাহ্ অবশ্যই এ্রক্র করবেন, তাদের সাবইকে তাঁর কাছে।

সূর্যা আান‘আম ৬ :৮, ৯, ৫০, ৬১, ৯৩
৮. তারা বলে ঃ কেন পাঠানো হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা? আর যদি আমি পাঠাতাম কোন ফিরিশ্তা, তবে ত ফয়সালা হয়ে যেত সমস্ত ব্যাপারে, আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতো না।
৯. আর যদি আমি তাকে ফিরিশ্তা করতাম, তবে অবশ্যই আমি পাঠাতাম পুরুষরূপে, আর ফেলতাম তাদের বিভ্রমে, যেমন তারা বিভ্রমে রয়েছে।
৫०. বলুन ঃ आমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্জর এবং আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত নই; আর आমি এ কথাও তোমাদের বলি না যে, আমি তো একজন ফিরিশ্তা। আমি. তো কেবল অনুসরণ করি তারই যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। বলুন : সমান হতে পারে -কি অন্ধ ও চক্ষুষ্মান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?
৬). আর তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় বান্দাদের উপর এবং তিনিই প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য रिফাयতকারী; অবশেষে যখন তোমাদের কারো মওত এসে যায়, তখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্তারা তার রুহ্ কবয করে, আর তার্যা কোন প্রকার ক্রটি করে না।
৯৩. তার চাইতে বড় যালিম কে, যে আল্মাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে,


 ○ ○ 0 . وَ








অথবা বলে : আমার প্রতি ওহী করা হয়, যদিও কোন কিছ্হই তার প্রর্তি ওইী করা হয় না এবং যে বলে অবশ্যই आমি নাযিন করবো আল্মাহ্ যের্পপ নাযিন করেন সেরূপ? আর यদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর থাকবে এবং ফিরিশ্তারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ তোমাদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদের অবমাননাকর আযাব দেওয়া হবে ; তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যে না-হক যथা বলতে তার জন্য এবং তোমরা তাঁর আয়াত সম্পর্কে যে অহংকার করতে তার জन्य।

সূর্রা আন্ফাল, ৮ : ৯, ১২, ৫০
৯. স্মরণ করুন, তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তোমাদের রবের কাছে, আর তিনি তা কবৃল করেছিলেন তোমাদের জন্য, বলেছিলেন : অবশ্যই আমি সাহায্য করবো তোমাদের এক হাযার ফিরিশ্তা দিয়ে, যারা আসবে একের পর এক।
১২. ম্মর্ণ করুন, আপনার রব ফিরিশ্তাদের বলেছিলেন, আমি তো আছি তোমাদের সাথে, অতএব তোমরা দৃঢ়পদ রাখ মু’মিনদের। অবশ্যই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো ; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের গর্দানে এবং আঘাত কর তাদের আগুলের গিরায় গিরায়।
৫০. আর यদি তুমি দেখতে পেতে, যখন ফিরিশ্তারা কাফিরদের জান কবय করে, তখন তারা আঘাত করে তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে এবং বলে : আস্বাদন কর দহনের আযাব!








সূরা ইউনুস, ১০: ২১
২১. আর যখন আমি আস্বাদন করাই মানুষকে রহমত, দুঃখ-দৈন্য তাদের স্পশ্শ করার পর, তখনই তারা বিদ্রপ করে আমার নিদর্শনকে। বলুন ঃ আল্মাহ্ বিদ্রেপের শাস্তি দানে দ্রুত্তর। নিশ্চয় আমার ফিরিশ্তারা লিথে রাথে তা, যে বিদ্রপপ তারা করে।

সূব্রা ব্রা‘দ, ১৩ঃ১৩, ২২, ২৩, ২৪
১৩. রা‘দ-বজ্ম ধ্বনি সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্মাহ্র এবং অন্যান্য ফিরিশিতারাও সভয়ে। আর আল্মাহ্ বজ্রপাত করেন এবং আঘাত করেন তা দিয়ে যাকে চান। আর তারা তো বিত্া করে আল্লাহ্র ব্যাপারে, তিনি মহা-শক্তিশালী।
২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্ত্রিষ্টি নাভের জন্য। সালাত কায়েম করে, আার आমি তাদের যা দিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, এদেরই জন্য রয়েছে তু পরিণাম।
২৩. স্থায়ী জান্নাত, এতে প্রবেশ করবে তারা এবং তাদের নেক্ককার মাতাপিতা, স্বামী--্র্রী এবং সন্তান-সন্ততিরাও, আর ফিরিশ্তারা প্রবেশ করবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে-
২8. এ বলে, শান্তি তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য, কত উত্তম এ পরিণাম!

সूর্রা रिब्ब्र, ১৫ : ৬, ৭, ৮, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১. ৬২, ৬৩. ৬৪









rr
 ورَ
 عُعْبَى السَّارِي

আল-কুরজান্নের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খ৫)—৩১
৬. আর তারা বনে : ওহে, যাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে কুরআন! তুমি তো অবশ্যই এক উন্মাদ।
१. কেन তুমি ফिরিশ্তাদের निয়ে আস না আমাদের কাচ্ যদি তুমি সত্যবাদী रु।
৮. आমি তো নাযিল করি না ফিরিশ্তাদের যথার্থ কারণ ছাড়া, আর তখন তারা অবকাশ পাবে না।
২৮. আর স্মরণ করুন, বলেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্তাদের : আমি ত্তে সৃষ্টি করতে यাচ্ছি মানুষ ছাঁচে-ঢালা খষ্ষ ঠন্ঠনে মাটি থেকে,
২৯. তবে যখন আমি তাকে সুঠাম করবো র্রবং তার্র মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্দাবনত रয়ো,
৩০. তারপর ফিরিশ্তারা সবাই একত্রে সিজ্ন্দা করলো,
৩). किस्पू করলো ना, কেবল ইব্লীস, সে অग্বীকার করলো সিজ্দাকারীদের শামিল रতে।
©১. आর आপনি তাদের্র জানিয়ে দিন ইব্রাহীলের্ মেহমানদের কথা,
৫২. यখन তারা ঢার কাছে উপস্থিত হলো এবং বললো : সালাম, ঢথन ठিनि বললেন : आমরা তো তোমাদের কারণে ভীত-শংকিত।
৫৩. তারা বললো : ভয় করবেন না, আমরা आপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, এক জ্ঞানী পুত্রের।
«8. তিনি বললেন : তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমার বার্ধক্য সত্ত্রেও ?


 -r9



. O -
 -06- كَكَ

তাহলে তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?
৫৫. তারা বললো : আমরা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি যথা বিষয়ের; অতএব আপিন হতাশ হবেন না।
৫৬. তিনি বললেন ः আর কে হতাশ হয় তার রবের রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া?
৫৭. তিनি আরো বলললেন : তোমাদের কি কাজ্জ হে ফিরিশতারা?
৫৮. ফিরিশ্তারা বলডলা ঃ আমরা তো প্রেরিত হয়েছি এক অপরাধী কাওমের বিরুদ্ধে-
৫৯. उবে লৃত্তের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে রক্ষা কর্রবো-
৬০. কিন্তু তার শ্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে তো পষাতে অবস্থানকারীদের একজন।
৬). যখन আসলো লূতের পরিবারের কাছে ফিরিশ্তারা,
৬২. তথन লূত বললেন : তোমরা তো অপরিচিত নোক;
৬৩. ফিরিশ্তারা বললো : বর़ং আমরা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি তা, যাতে তারা সন্দেহ করতো;
৬8. आর আমরা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে যথাযথ সংবাদ এবং আমরা তো অবশ্যই সত্যবাদী।

সৃরা নাহ्み, ১৬ : ২, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৩, 8৯, ১০২
২. আল্মাহ্ নাযিল করেন, ফিরিশ্তাদের তाँর निर्द̆শসহ ওহী দিয়ে, তাঁর


বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা এ মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; অতএব আমাকেই ভয় কর।
২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদের লজ্জিত করবেন র্রঃ বলবেন ঃ কোথায় আমার সে সব শরীকরা, যাদের ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া বিবাদ করতে ? यাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঞ্গ কাফিরদের জन্য।
২৮. ফিরিশতারা যাদের জান কব্য করে তাদের নিজেদের প্রতি যুনুম করা অবস্থায়। এরপর কাফিররা আয্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা তো কোন খারাপ কাজ করতাম না। शָ, অবশ্যই আল্মাহ্ সবিশেষ অবহিত সে বিষয়ে, যা তোমরা করতে।
৩). স্থায়ী জান্নাত, তারা সেখানে প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহহরমূহ; তাদের জন্য সেখানে রয়েছে চারা या চায় তা-ই। এভাবেই পুরস্কৃত ক্রেন আল্মাহ্ মুত্তাকীদের।
৩২. याদের জান কব্য করে ফিরিশ্তারা, তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফির্রিশতারা বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! তোমরা প্রবেশ কর জান্নার্তে; যা তোমরা করতে তার কারণে।
৩. কাফিররা, কি কেবল এর প্রতীক্ষা করে যে, আসবে তাদের কাছে ফিরিশ্তারা অথবা আসবে আপনার রবের ফয়সালা ? এরূপই করতো তাদের পূর্ববর্তীরা। তাদের প্রতি কোন




كی-


 (rr



 بِكَا كُنْتُمُ تَعْهَلُونُ




यুनুম করেননি আল্মাহ্। কিন্ু তারাই যুনুম কর্রতো নিজ্জেের প্রতি।
8৯. आর আল্লাহ্তক সিজ্দা করে या কিছ্ম আছে আসমানে এবং यা किছू
 আর ফিরিশতারাও, তারা অহংকার করে না।
১০২. বলুন : নাयিল করেছে এ কুরআান জিবৃরাঋল আপনার রূবের তর্ক থেকে সত্যসহ, দৃত্তাবে প্রতিষ্ঠিত করার জना মুসনমানদের এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বর্রপ মুসলিমদের জন্য।
সूর্木া বनी ইস্র্রাঈল, ১৭:80, ৯৫
80. তোমাদের রব কি বেছে নিয়্যেছেন তোমাদের পুত্র সন্তানের জন্য এবং তিनि निজে গ্রহণ করেছেন ফিরিশাতাদর কন্যার্রাপ ? অবশ্যই তোমরা বলেছে ভয্যক্র কথা!
৯৫. বनून : यमि ফिরিশিশৃতারা যমীনেः निमिচ্চি বিচ্রণ করচত, তবে आমি অবশাই পাঠাতাম তাদের প্রতি আসমান থেকে ফিরিশ্ত্ত द্রাসূনর্ূপে।

সूর্रা आাহ্ধিয়া, २১: ৪ ১০৩
১০৩. বিবাদ-ক্বিষ্ট করবে না जাদের মহা-ভীতি এবং ফিরিশ্ত্গণ जাদের অত্থর্থনা করবে এ বলে : এই তোমাদের সে দিন যার ওয়াদা ঢোমাদের দেওয়া रয়েছিন।

## भूर्रा হাষ্জ, २२ : १८

৭৫. আল্লাহ্ মनোনীত করেন ফিরিশ্তাদের মধ্য হতে বাণীবাহক এবং মনুষ্ষের মধ্য থেকেও; নিষ্য় আল্নাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্।।




## 



## 

.



## 






 هُسُلُّاَوَّمِنَ النَّسِّ


সৃরা মু'মিনূন, ২৩ : ২৪
28. আর বললো : তার কাওমের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল: এতো তোমাদের মতই এক জন মানুষ, সে চায় তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে। আর আল্মাহ্ ইচ্ছা করলে ফিরিশ্তাই পাঠাতেন। আমরা তো এ কথা তনিনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কালেও।

সৃরা ফুরকান, ২৫:৭, ২১, ২২, ২৫, ২৬
৭. আর তারা বলে : এ কেম্মন রাসৃল, যে খাবার খায় এবং চলাফেরা করে হাটেবাজারে ? কেন নাযিল করা হল না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা, যে তার সংণগ থাকতো সতর্ককারীরূপে?
২১. আর তারা বলে, যারা আমার সাক্ষাত কামনা কর্রে না, কেন আমাদের।কাছে नाযিল কর্রা হল্লো না ফিরিশ্তা ? অথবা আমরা প্রত্যক্ষ করি না কেন আমাদের রবকে? তারা তো অহংকার পৌষণ করে তাদের অস্তরে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে।
২২. সে দিন তারা প্রত্যক্ষ করবে ফিরিশ্তাদের, সেদিন কোন সুসংবাদ থাকবে না অপরাধীদের জন্য এবং তারা বলবে : বাঁচাও, বাঁচাও।
২৫. আর সে দিন বিদীর্ণ হবে আসমান দেঘপুঞ্জসহ এ্রং নামিয়ে দেওয়া হবে বহু ফিরিশ্তা-
২৬. সে দিন প্রকৃত কর্ত্হত্ম হবে দয়াময় আল্লাহ্র। আর সেদিনটি হবে কাফিরদের জন্য কঠিন।

সূরা ‘‘আরা, ২৬ : ১৯২, ১৯৩, ১৯৪
১৯২. আর কুরআন তো নাযিল হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

 -
 ○ 0 -


Or
১৯৩. অবতরণ করেছে তা নিয়ে জিব্রাঈল-
১৯৪. আপ্নার অন্তরে, যাতে আপনি সতর্ককারী रতে পারেন।

সূর্রা আহযাব, ৩৩ : 8৩, ৫৬
8৩. আল্লাহৃ যিনি রহমত করেন তোমাদের প্রতি এবং তাঁর ফিরিশ্তাও দু‘আ করে, তিনি তোমদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর তিনি মু’মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।
৫৬. नিচয়ই আল্মাহ্ নবীর প্রতি রহম করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তারাও তার জन্য দু‘আ কর্রেন। ওহে যার্রা ঈমান এনেছ! তোমরাও দরূদ পাঠ কর তাঁর প্রতি এবং যथাযথভাবে সালাম পেশ কর।

সূর্रা সাবা, $\mathbf{~ : ~ : ~ 8 0 , ~ 8 ~}$
80. আর যে দিন একত্র করবেন তিনি তাদের সকলকক, এরপ্রর বলবেন ফিরিশ্তাদের : এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো ?
81. ফিরিশ্তারা বলবে : आপনি পবিত্র, মহান! आপনি আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বর্র তারা উপাসনা করতো জিনদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।

সুরা ফাতির্র, ৩৫: ১
১. সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্রই যিনি সৃষ্টিকর্তা আসমান ও যমীনের, যিনি করেন ফিরিশ্তাদের বার্তাবাহক যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধি করেন সৃষ্টিতে या তিনি ইচ্ছা করেন। निশ্চয় আল্নাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তি-মান।
 11ء- 11







## .

## 


 O




সূর্রা সাফ্ফাত, ৩৭:১8৯, ১৫০
১৪৯. আরঁ আপনি ঢাঁদের জিজ্ঞাসা করুন : আপনার রবের জন্যই কি কন্যা সন্তান এবং তাঁদের জন্য পুত্র সন্তান ?
১৫०. অথবা आমি कि সৃষ্ট করেছি, ফিরিশ্-তাদের নারীর্দপ, আর তারা দেখ্থিল ?

সূর্রা ছোয়াদ, ৩৮: ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪
१১. স্মরণ করুন, বनেছিলেন আপনার রব ফিরিশ্তাদের ঃ নিশ়্ আমি সৃষ্টি করবো মানুষ কাদা-মাটি থেকে,
१२. পরে যখন आমি তার সৃষ্টি সম্পন্ন করবো এবং ফ্রেকে দেব তাতে আমার পেকে রূহ্, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজ্দাবনত হয়ো।
৭৩. তখन সিজ্দা করলো ফিরিশ্তারা সকলেই একত্রে-
98. ইব্লীস ব্যতীত, সে অহংকাব্র করলো এবং কাফিরদের শামিল হলো।

সৃলা যুমার্র, ৩৯ : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫
৭১. আর হাঁকিয়ে নেওয়া হবে কাফিরদের জাহান্নাম্মের দিকে দলে দলে। এমনকি যখন তারা টপস্থিত হবে জাহান্নামর কাছে তখন খুলে দেয়া হবে এর দরজা এবং তাদের বলবে জাহান্নামের রক্ষী ফিরিশ্তারা ঃ আসেননি কি তোমাদের কাছে, তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ, যারা তিল্গাওয়াত করতেন তোমাদের কাছে, তোমাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তোমাদের সতর্ক করতেন এ দিনের সাক্ষাত্তের ব্যাপারে ? তারা বলবে : অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু অবধারিত হয়ে আছে, আयাবের সিদ্ধান্ত কাফিরদের জন্য।



## 





-
१२. তাদের বলা হবে, তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। আর কত নিকৃষ্ট অহঙ্কারীদের আবাস!
৭৩. আর नিয়ে যাওয়া হবে দলেদলে জান্নাত্তে দিকে তাদের যারা ভয় করতো তাদের রবকে, এমন কি যখন তারা উপস্থিত হবে জান্নাতের কাছে যখন উন্তু থাকবে এর দরজাসমূহ এবং তাদের বলবে জান্নাতের প্রহরী ফিরিশ্তারা : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখী হও এবং প্রবেশ কর এখানে চিরকাল থাকার জন্য।
98. আর তারা বলবে ः সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি সত্য প্রতিপন্ন করেছেন আমাদের জন্য তাঁর ওয়াদা এবং আমাদের মালিক করেছেন এ জান্নাতের! আমরা বসবাস করবো এ জান্নাতের যেখানে চাই সেখানে। উক্তম পুরক্কার নেক্ককারদের জন্য!
१৫. আর আপনি দেখবেন ফিরিশ্তারা আরশের চারপাশ.ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর বিচার করা হবে বান্দাদের মাঝে যথাযথভাবে এবং বলা হবে সমস্ত প্রশংসা আল্মাহ্র, যিনি রব সারা-জাহানের।

সूর্যা সू'মিন, 80 : ৭, ৮, ৯
৭. আর যে ফিরিশ্তারা বহন করেছে আরশ, এবং যারা এর চাব্রপাশশ আছে, তারা সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তাদের রবের এবং ঈমান রাথে ঢাঁর প্রতি; আর ক্যা প্রার্থনা করে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এ বলে : হে আমাদের রব! আপনি

تِr






今,





পরিব্যাপ্ত করে আছেন সব কিছু রহ্মতে ও জ্ঞানে। অতএব আপনি ক্ষমা করুন তাদের যারা ঢাওবা করে এবং অনুসরণ করে আপনার পথ, আর রহ্ষা কর্পুন তাদের জাহান্নান্মে আযাব থ্থেে,
৮. হে আমদের রব! আপনি দাখিল করুন তাদের স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদের দিয়েছেন, এবং তাঁদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের মাঝে যারা নেক্কার তাদেরও। আপনি তো পরাক্রম্মালী, रिক्মতওয়ালা,
আর আপনি রক্ষা কর্রুন তাদের অমঙ্গল থেকে রবং যাতে আপনি রক্ষা করবেন অমগল থেকে সে দিন, তাকে তো আপনি রহম করবেন। আর এ তো মহাসাফল্য!

সূরা হা-মীম জাস্ সাজ্দা, 8১: ৩০, ৩১, ৩২, ৩৮
৩০. निশয় यারা বলে : আমাদের রব আল্মাহ্, তারপর তারা অবিচলিত থাকে, নাযিল হয় ঢাদের কাছে ফিরিশ্তা ज্যং বলে \& তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তা ও কর্রো না, আর সুসংবাদ শোন সে জান্নাতের, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া रয়েছিন।
৩). আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেরও, তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা তোমাদের মন চাইবে তা-ই এবং তোমাদের জন্য সেখান রুয়েছে यা কিছू তোমরা ফরমায়েশ করবে।
৩২. এতো মেহ্মানদারী পরম ফ্ষমশীলল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে।
رَبَّكَرِيْهَ








隹


O Or-rr
৩৮. यদিও ওরা অহংকার করে, তবুও যে ফিরিশ্তারা আপনার রবের কাছে রয়েছে, তারা তো তাঁর তাসবীহ্ করে রাতে ও দিনে এবং তারা এতে ক্থাত্তিবোধ করে না।

সूর্木া শুর্রা, 8२: ৫
Q. আকাশমণनী উপর থেকে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, আর ফিরিশিশ্তারা সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘ্যেষণা করে তাদের রবের जবং ক্ষমা প্রার্থনা করে দুনিয়াবাসীদের জনা। জেনে র্রাখ, আল্লাহ পর্রম क্মমাশীল, পরম দয়ানু।

সুর্রা কাঝ্, ৫০: ১৭, ১৮, ২১, ২২, ২৩
১৭. শ্মরণ রেখ, দू’জন লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্তা ডানে ও বামে বসে নিপিবদ্ধ করে;
১৮. মানুষ কোন কথাই বলে না, কিন্হু তার কাছে উপস্থিত থাকে তৎপর প্রহরী।
২. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্ছিত হবে, তার সাথে থাকবে চালক ও সাক্ষী দু'জন ফিরিশ্তা।
২২. তাকে বলা হবে; তুমি তো ছিলে এ দিন সম্পক্কে গাফিল, এখন আমি উন্মোচন কর্লাম তোমার সামনে থেকে পর্দা। ফলে তোমার দৃষ্টি হয়েছে আজ তীক্ষ।
২৩. আর বলবে তার সঙী ফিরিশ্তা : এই তো আমার কাছে আমলনামা প্রহুত।

সৃরা নাজ্ম, ৫৩:৫, ৬, ৭, ২৬
৫. रागৃनকে শিক্ষা দেয় শক্তিশানী জিব্রাঔন ফিরিশ্ণ্ত,
৬. বে সহজাত শক্তিসপ্পন্ন। এরপর স্বীয় আকৃতিতে প্রকাশ পায়-





هوَ
 - عَنِ


## 





- 0 -


## Contents

१. এমতাবস্থায় যে, সে উর্ধদিগন্তে স্থিত
ছিন।
২৬. আর অনেক ফिরিশ্তা রয়েছে আসমানে। তাদের কোন সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ অনুমতি দেন, যাকে ইচ্মা করেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে।
সূর্রা তাহ্যীম, ৬৬ : 8, ৬
8. ... ... ... আর यमि তোমরা উভয় নবী পত্মী নবীর বিব্রুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্মাহ-ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও নেক্কার মু’মিনরাও; আর এছাড়া অन्যाন্য ফिরিশ্তারাও তাঁর সাহায্যকারী।
৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রক্মা কর নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকর্গকে দোযথের আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়েরিত্ত আছে কঠোর স্বভাব, শক্তিশালী ফিরিশ্তারা; যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তাদের তা এবং তারা তা-ই করে যা করতে তারা আদিষ্ট।

সৃর্রা হাক্কা, ৬৯ : ১৭
১৭. আর সেদিন ফিরিশ্তা থাকবে আসমানের কিনারায় এবং বহন কররেে আপনার রবের আরশকে আটজন ফিরিশ্তা তাদের উর্ধে।

## সूর্যা মা‘आারিজ, १०: 8

8. উউর্ধগামী হবে ফিরিশ্তারা ও র্রহ্ আল্লাহ্র দিকে এমন এক দিনে যার পরিমাপ পঞ্চাশ হাযার বছর।

 مَوْ




 O

সूরা মুদূদাস্সির্, ৭৪:৩০, ৩১
৩০. দোযতের তত্ত্বাবধানের রয়েছে উনিশজন ফিরিশ্তা।
৩১. আর আমি ফিরিশ্তাদের করেছি জাহান্নামের প্রহরী এবং তাদের সংথ্যা উল্লেখ করেছি কেবন কাফিরদের পরীক্ষার জন্য, যাতে কিতাবীদের ইয়াকীন হয় এবং মু’মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং সন্দেহ না করে কিতাবীরাও মু’মিনরা। ফলে যাদের -অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা কাফির তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ কি চান এ খরণের অভিনব উক্তি দিয়ে ? এভাবেই আল্মাহ্ ত্ররাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়েত দেন যাকে চান, আর কেউ জানে না आপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিनि ছড়া। আর এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশমাত্র।

সূয্রা নাবা, ৭৮ : ৩৮
৩৮. সে দিন দাঁড়াবে র্ৃহ্ ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে, কোন কথা বলবে না তারা, তবে সে ব্যতীত যাকে অনুমতি দেবেন দয়াময় আল্মাহ্ এবং সে যথার্থ বলবে।

সূর্রা তাক্বীর, ৮১ : ১৯, ২০, ২১
১৯. নিশয় এ কুরআন তো আল্লাহ্র কালাম এক সম্মানিত ফিরিশ্তা কর্তৃক আনীত,
২০. यে অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন,
২১. সেথায় মান্য এবং বিশ্ধাসভাজন।

সূরা ইন্ফিতিার, ৮২: ১০, ১১, ১২
১০. আর নিশ্চয় তোমাদের জন্য আছে रिফাयতকারী,

১১. সম্মানিত লেখক ফিরিশ্তাগণ,
J.2. যারা জানে তোমরা যা কর।

সৃরা মুতাফ্ফিফীন, ৮৩ : ২১
২১. আল্মাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণ ইল্মিনে রক্ষিত আমলনামার জন্য সাক্য দেবেন।
সूর্রা জা'ना, b৬ : 8
8. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই রয়েছে হিফাযতকারী ফिরিশ্তা।

সূর্রা ফাজ্ৰ, ৮৯ : ২১, ২২, ২৩
২১. যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে।
২২. এবং আপনার রব উপস্থিত হবেন, আর ফিরিশ্তারাও সারিবদ্ধভাবে,
২৩. আর সেদিন উপস্থিত করা হবে জাহান্নামকে, তথন উপলক্ধি করবে মানুষ, কিন্তু এ উপলক্ধি তার কি কাজে আসবে ?
সূর্রা আালাক, ৯৬: ১৮
১৮. অবশ্যই আমি ডাকবো জাহান্নামের यিরিশ্তাদের।
সूর্রা কাদ্র্র, ৯৭:8,
8. অতবরণ করে ফिরিশ্তাগণ ও রুহ্জিব্রাঈল। সে রাতে তাদের রবের নির্দেশে প্রত্যেক বিষয় নিয়ে।


## চতুর্थ পরিচ্ছেদ

## কিতাবুল্লাহ-আাল্লাহর কিতাব

সূর্রা বাকার্রা, ২: ২, ২৩, ২8, 8১, 8২, 88, ৫৩, ৭৮, ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ১০১, ১২১, ১২৯, ১88, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৫৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২১৩, ২৩১, ২৮৫
২. এই কিতাব, নেই কোন সন্দেহ এতে, ইহা হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য।
২৩. আর यদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর आমি যা নাযিল করেছি আমার বান্দার উপ্র তাতে, তাহলে নিয়ে এসো কোন সূরা তার অনুরূপ। আর ডাক তোমাদের সাহায্যকারীদের আল্মাহ্ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
28. আর यদি তোমরা তা না কর এবং তোমরা কখনই তা করতে পারবে না, তবে ভয় কর সে আগেনকে,যার জ্বালানী মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্ত্তত করে রাখা হর্যেছে কাফিরদের জন্য।
8১. আর তোমরা ঈমান আনো তাতে, যা आমি নাযিল করেছি, যা প্রত্যয়ণ করে তোমাদের কাছে যা আছে তা, অতএব তোমরা এর প্রথম প্রত্যাথ্যানকারী হয়ো না এবং বিক্রি করো না আমার আয়াতসমূহ্ তুচ্ছ মূল্যে। আর তোমরা ও্রু আমাকেই ভয় করো।
82. আর তোমরা মিশ্রিত করো না সত্যকে মিথ্যার সাথে এবং গোপন করো না সত্যকে জেনেখ্তে।

r\&



- 1



Oِّ

88. তোমরা কি আদেশ কর মনুষকে নেক কাজের জন্য, আর ভুলে যাও নিজেদের অথচ তোমরা তিলাওয়াত কর কিতাব। তবে কি তোমরা বুね না ?
৫๐. আর শ্মরণ কর, আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী মু‘জিযা, যাতে তোমরা হিদায়েত্পাপ্ত হও।
৭৮. আর তাদের মাঝে অনেক এমন নিরক্ষর লোক আছে, যারা অলীক প্রত্যাশা ছাড়া কিতাব সম্বক্ধে কিছুই জানে না, আর তারা তো কেবন অমূলক ধারণাই পোষণ করে।
৭৯. সুতরাং দুর্দশা তাদের জন্য, যারা নিজের হাতে কিতাব লেখে, তারপর তারা বলে : এটা আল্মাহ্র তরফ থেকে, যাতে তারা এর বিনিময়ে তুচ্ছ মৃল্য গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের জন্য দুর্ভোগ, তাদের হাত যা রচনা করে, তার কারণে। আর দুর্ভোগ তাদের, তারা যা উপার্জন করে তার জন্য।
৮৫. ........ তবে কি তোমরা ঈমান আনো কিতাবের কিছু অংশে এবং কুফ্রী করো কিছ্র অংশের সাথে ? অতএব তোমাদের মাঝে যারা এর্প করে, তাদের শাস্তি তো এ দুনিয়ার যিন্দেগীতে অপমান এবং কিয়ামতের দিন তাদের নিক্ষেপ করা হবে কঠিন আযাবে। আর আল্মাহ্ গাফিন্ন নন, তোমরা যা কর, সে সম্বक्ধে।
৮৭. আর नিশ্য আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছিলাম তার পরে রাসূলদের......।
৮৯. আর যখন এলো তাদের কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে এমন কিতাব যা তাদের




##  














কাছে यা আছে তার সমর্থক এবং তারা এর আগে সাহায্য প্রার্থনা করতো কাফিরদের বিরুদ্ধে এর মাধ্যমে ; তারপর য়খন তাদের কাছে এলো সে কিতাব, যা তারা জানতো; তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। অতএব আল্লাহ্র লা'নত কাফিরদের প্রতি।
১০১. আর ষখন এলেন তাদের কাছে রাসূল* আল্মাহ্র তরক থেকে, যিনি তাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক ; তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল আল্নাহ্র কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করলো যেন তারা জানে না।
১২১. যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে; তারাই তাতে ঈমান রাথে। আর यারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তারাই ক্ষত্রিস্ত।
১২৯. হে আমাদের রব! আর आপনি প্রেরণ কর্নুন তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল, যিনি তিলাওয়াত করবেন তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, শিকা দিবেন তাদের কিতাব ও হিক্মত র্রবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশয় আপনি পরাক্রমশালী, रিক্মতওয়ানা।
د88....আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা তো নিচ্চিতভাবে জানি যে, ইহা তো সত্য তাদের রবের ঢুরফ থেকে। আর আল্মাহ্ গাফিন নন, তারা যা করে, সে সম্বक्ধে।
>8৫. আর আপনি যদি, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে সমস্ত দলীল উপস্থাপন করেন, তবুও তারা অনুসরণ করবে না আপনার কিব্লার

 (2)


 تِلَّوَتِّ





 ع,

* आখেরী नবী হযনত মুহাম্মদ সাল্লাল্মাহ आলাইহি ওয়াসাল্ধাম।

এবং आপনিও অনুসরণ করার নন তাদের কিব্লার আর তারাও পরস্পর পরস্পরের কিব্লার অনুসারী নয়। আর आপनि यদি অनুসরণ করেন তাদের খেয়াল丬ুশীর，আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরে তাহলে আপনি তো হয়ে পড়বেন যানিমদের শামিন।
১8৬．आমি यাদের কিতাব দিয়েছি，তারা তাঁকে（আখেরী নবী মুহাম্মদ［সা．］－ কে）জানে，যেমন তারা জানে নিজ্জেদের সন্তানদের। তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে রকদল সত্য গোপন করে জ্নেনেওনে।
১৫১．आমি যেমন পাঠিয়েছি তোমাদের কাছে একজন রাসূল তোমাদেরই মধ্য থেকে，যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ， আর পরিখদ্ধ করেন তোমাদের এবং শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিক্মত；আর যা তোমরা জানতে না， তাও তোমাদের শিক্ষা দেন।
১৫৯．নিশয় যারা গোপন রাথে，আমি যে সব निদর্শন ও হিদায়েত নাযিল করেছি কিতাবে মানুষের জন্য স্প্টভাবে ব্যক্ত করার পরও，আল্লাহ্ তাদের লাননত দেন এবং লা＇নতকারীরাও তাদের লানত দেয়।
১৭৪．निक্চয় যারা গোপন রাথে，या আল্মাহ্ নাযিল করেছেন কিতাব থেকে এবং গ্রহণ করে তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য তারা তো কেবল তাদের পেটে আঞুনই ভরে এবং আল্মাহ্ তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের পরিত্ধ্জ কর্রবেন না। আর তা＇দের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

##    

## 




## 




## ［

 r O囚，恅


১৭৫. তারাই ক্রয় করে ওমরাহী হিদাত্যেতের বিনিময়ে এবং আযাব ক্ষমার বিনিময়ে ; তারা কতই না 乙ৈর্য্যশীল দোযথের শাস্তি সহ্ম করতে!
১৭৬. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহৃ তো নাযিল করেছেন কিতাব* সত্যসহ, কিষ্ত্র যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে সে কিতাবে, তারা তো রয়েছে ভয়ংকর মতবিরোধে।
১৭৭. নেই কোন পুণ্য তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্বদিকে ও পচ্চিম দিকে, কিন্ত পুণ্য রয়েছে তার জন্য, যে ঈমান আনে আল্মাহ প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফিরিশ্তাদের প্রত্, কিতাবের প্রত়ি, নবীদের প্রতি এবং আল্লাহ্র মহব্বতে অর্থ দান করে আয্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, मिস्কীन, মুসাফির, সাহাय্য প্রার্থনাকারীদের এবং দাস-মুক্তিতে ; আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করে তা পৃরণ করে, ধৈর্যধারণ করে অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্রেশে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী ।
২১৩. মানুষ ছিল এক উম্মাত। তারপর আল্মাহ্ নবীদের প্ররণ করেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আর নাযিল করেন ডাদের সাথে কিতাব সত্যসহ, মীমাংসা করার জন্য লোকদের মাঝে যে বিষয় তারা মতবিরোধ করতো তার। আর 'यাদের তা দেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাতে মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ্ হিদায়েত দিয়েছেন তাদের যারা ঈমান এনেছে, তারা হক সম্পর্কে যে মতবিরোধ করতো তাতে,


निজ অनूপহহ। আার জাল্gাহ् হিদায়েত দান করেন যাকে চান সর্রল-সঠিক পণ্থে।
২৩১.
......... আর তোমরা শ্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্নাহ্র নিয়ামত এবং যা তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাব ও হিক্মত, या দিয়ে তোমাদের উপদেশ দেন। আর তোমরা ভয় কর আল্মাহ্কে এবং জেনে রাথ আল্লাহ্-ই সর্ববিষয় সর্বজ্ঞ।
২৮৫. ঈমান অनেছেন রাসূল তাতে, যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতি তাঁর রবের তরফ থেকে এবং মু’মিনগণও। তাঁরা সকলেই ঈমান এनেছেন আল্মাহ্, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং ( তারা বলে) আমরা কোন তারতম্য করি না তাঁর কোন রাসূলগণের ম্ধ্যে। আর তারা বলে : আমরা ওনেছি এ্রবং পালন করেছি। হে আমাদের রব! আমরা তোমার কমা চাই, এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

সৃরা আনে ইমরান, ৩ : ৩, 8, ৭, ১৯, ২০, ২৩, 8৭, 8৮, 8৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৯, ৮১, ৮৪, ১৬৪, ১৮৪
৩. আল্লাহ্ নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব (পবিত্র কুরআন) সত্যসহ, সমর্থকক্রপে এর পূরে যা नাযিল করা হক্যেছে তার এবং তিনি নাযিল করেছেন - তাওরাত ও ইন্জীল।
8. এর পূর্বে, মানুষের शিদায়েতের জন্য। आর তিনি নাযিল করেছেন হক ও বাতিল পার্থক্যকার্রী ফুরকান*। निশ্য় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্মাহ্র আয়াত, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর








,




 لَهُمُ عَنَابُ شَبِّيُّاُّا

আযাব। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।
৭. আল্লাহ্ই নাযিল করেছেন আপনার প্রতি কিতাব, যার কতক আয়াত সুশ্পষ্ট, দ্ব্থ্যशীন, তা কিতাবের মূন, আর অন্যশ্লো দ্বর্য্যবোধক, অস্পষ্ট। তবে যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা, তারা অনুসরণ করে যা দ্বর্থবোধক ও অম্পষ্ট তা, ফিত্না ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। আর কেউ জানে না এর ব্যাথ্যা আল্মাহ্ ছাড়া। তবে যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান রাথি, সমস্তই আমাদের রবের তরফ থেকে এসেছে। আর কেউ-ই উপদেশ গ্রহণ করে না বোধশক্তিসম্পনেরা ছাড়া।
১৯. দীন তো আল্মাহ্র কাছে Өধ্রু ইসলাম। যাদের কিতাব দেওয়্যা হর়্েছিল, তারা তাদের কাছ জ্ঞান আসার পরে, নিজ্রেদের মধ্যে বিদ্বেষবশত মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর যে কেউ আল্মাহ্র আয়াত সম্পর্কে কুফরী করবে, তবে আল্মাহ্ তো দ্রিত হিসাবগ্পহণকারী।
২০. তারপর যদি তারা আপনার সংগে তর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন : আমি আ丬্মসমর্পণ করেছি আল্মাহ্র কাছে এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর বলুন ঃ তাদের, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং নিরক্ষরদেরও ঢোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করেছ ? यদি তারা ইসলাম অহণ করে, তবে তো তারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর यদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা। আর আন্মাহ্র সম্যক দ্রষ্টা বান্দাদের সম্পর্কে।








 , إِنْ تَّ

0 O,
२৩. आপনি कि দেখনनि তাদের যাদ্রে দেওয়া হয়েঁিিল কিতাবের কিছ্হ জংশ ? তাদের আহবান করা হয়েছিন আল্লাহ্র কিতাব কুরজানের मिক্কে যাতে তা ফয়সসালা করে দেয় তাদের মাঝে। এরপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় । এবং তারাই পৃষ্ঠপ্রদর্শনকানী।
89.
........ যখন আল্মাহ্ কোন কিছ্ করতে স্থির করেন, তখন তার জন্য কেবল বলেন : হা, अমনি তা হয়ে যায়।
8৮. আর তিনি শিক্ষা দেবেন ঈসাকে কিতাব, হিক্মত, তাওরাত ও ইন্জীল।
8৯. এবং বানাবেন তাকে রাসূল বনূ ইসরাঈলের জন্য।
৬8. আপनि বলুন হে আহ্লে কিতাব! তোমরা এসো এমন এক কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন ঃ যেন আমরা ইবাদত না কর্রি আল্মাহ্ ছাড়া আর কারো, যেন आমরা শরীক না করি তাঁর সংগে কোন কিছू এবং আমাদের কেউ যেন কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ.না করে। আর यদি তারা মুখ ফিরিঁয়ে নেয়, তবে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো অবশ্যই মুসলিম।
৬৫. হহ আহলে কিতাব! কেন তোমরা তর্কবিতর্কে লিপ্ত হও ইব্রাহীম সম্বক্ধে, অথচ তাওরাত ও ইন্জীল তো নাযিল করা হয্রেছে তার পরে। তবে তোমরা कि বুঝ না ?
৬৯. আহলে কিতাবদের একদল চায়, যেন তারা তোমাদের ঔ্যরাহ করতে পারে, আসনে তারা নিজেদের শুমরাহ করে, কিন্ত্র তারা তা উপলद্ধি করে না।

$$
\begin{aligned}
& \text { وَمُـْ مُحْرِضُوْنَ }
\end{aligned}
$$



等



१०. হে আरলन কিতাব! কেন তোমরা আল্মাহ্র আয়াতকে প্রত্যাথ্যান কর, অথচ তোমরাই সাক্ষ্য দিচ্ম ?
१). হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা মিশ্রিত করছো হককে বাতিলের সাথে এবং গোপন করছ হক, অথচ তোমরা জान ?
१৯. কোন ব্যক্তির জন্য সংপত নয় যে আল্মাহ্ তাকে কিতাব, হিক্মত ও নবুওয়াত দান করার পর সে লোকদের বলবে ঃ তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও আলাল্মহ্কে ছেড়ে ; বরং সে বলবে : তোমরা হয়ে যাও আল্মাহ্ওয়ালা ; যেহেহু তোমরা শিক্ষা দাও কিতাব এবং তোমরা তা অধ্যয়ন কর।
৮১. আর স্মরণ কর, অঙীকার নিয়েছিলেন আল্লাহ্ নবীদের থেকে যে, কিতাব ও रिক्মত থেকে যা কিছ্র আমি তোমাদের দিব, তারপর আসবে তোমাদের কাছে এ্রকন রাসৃল সমর্থকরূপে তোমাদের কাছে যা আছে তার, তখন অবশ্যই তোমরা ঈমান আনবে তাঁর প্রতি এবং অবশাই সাহায্য করবে তাঁকে.....।
৮8. বলून, আমরা ঈমান এনেছি আল্মাহ্র প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকৃব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অन्যান্য নবীগণকে ঢাঁদের রবের তর্ফ থেকে। আমরা কোন পার্থক্য করি না তাঁদের কারো মধ্যে এবং আমরা তাঁরই কাছে আシ্মসমর্পনকারী। (आরো দেখূন२: З०५)






১৬8. আল্মাহ্ তো অনুগ্রহ করেছেন মু’মিনদের প্রতি যে, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের মাঝে একজন রাসূল তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, यিনি তিলাওয়াত করেন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ, পরিঠ্ধ করেন তাদের এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত। यদিও তারা ছিল এর পৃর্বে স্পষ্ট ওুমরাহীতে।
১৮8. তারপর यদি তার্যা অস্বীকার করে (হে রাসৃল!) আপনাকে। তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল আপনার আগের রাসূলদের, যারা অসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ।
সूत्रा निসা, 8 : ৫8. ১০৫, ১১৩, ১২৭, ১৬৬, ১8০, ১৬২, ১৬৬, ১৭8
৫8. অथবা তারা কি ঈর্ষা করে লোকদের, আল্মাহ্ নিজ অনুগ্রহহ তাদের যা मिয়েছেন, সে জन্য? आমি তো দিয়েছিলাম ইব্রাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিক্মত এবং দিয়েছিলাম তাদের বিশাল সাম্রাজ্য।
১০৫. নিচয় আমি তো নাযিল করেছি কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, যাতে আপনি ফয়সালা করেন লোকদের মাঝে আল্লাহ্ या आপনাকে জানিয়েছেন, সে অনুযায়ী। আর আপনি হবেন না খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী।
১১৩. ... আর नাযিল করেছেন আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্মত এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আপনাকে, যা आপনি জানতেন না তা। আর আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র মহাঅনুগ্রহ।
১২৭. আর লোকেরা বিধান জানতে চায় আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে। আপনি বলুন ঃ আল্মাহ্ তোমাদের বিধান


处





(2)



## Contents

দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে এবং এ বিষয়েও যা পাঠ করা হচ্ছে তোমাদের প্রতিं কিতাবে-ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে, যাদের তোমরা প্রদান কর না या তাদের প্রাপ্য ছিন, অথচ তোমরা আকাক্ষা কর তাদের বিয়ে করতে এবং অসহায় শিখ্দের ব্যাপারেও, তোমরা কায়েম থেকো ইয়াতীমদের ব্যাপারে ন্যায়বিচারে। আর তোমার যে সৎকাজ কর, নিশয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অব্বহিত।
১৩৬. ওজে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দৃঢ়ভাবে ঈমান আনো আল্নাহ্র প্রতি ও তার রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি या তিনি নাযিল করেছেন এর আগে। আর যে অস্বীকার করবে আল্মাহ্কে, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূল এবং কিয়ামতকে; সে তো ভীষণভাবে পথష্রষ্ট হয়ে পড়বে।
280. আর তিনি তো নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি কিতাবে যে, যখন ওনবে তোমরা আল্মাহ্র আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং বিদ্দ্রপ করা হচ্ছে এর, তখন বসবে না তোমরা তাদের সাথে, যতক্ষণ না তারা লিপ্ত হয় অন্য কোন কথায়; অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিষয় আল্মাহ্ একত্র করবেন মুনাফিক ও কাফির সকলকে জাহান্নামে।
১৬২. কিন্ত্র যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানে সুগভীর এবং মু’মিন, তারা ঈমান আনে আপনার প্রতি যা নাযিল করা रয়েছে তাতে এবং আপনার পৃর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ; আর যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত


দেয় এবং ঈমান রাথে আল্মাহ্ ও আখিরাতে, তাদেরই আমি অবশ্যই দেব মহাপুরস্কার।
১৬৬. পরন্মু আল্মাহ্ সাক্ষ্য দেন, আপনার প্রতি তিনি যা নাযিি করেছেন তার মাধ্যমে যে, তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে আর ফিরিশ্তারাও সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্-ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে।
১98. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছে প্রমাণ তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং আমি নাযিল করেছি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল জ্যোতি-আলকুরান।

সुর্রা মায়িদা, ৫ : ১৫, ১৬, 8৩, 88, 8৫, 8৬, 8 १, 8৮, ১১০
১৫. তোমাদের কাছে তো এসেছে আল্মাহ্র তরূ থেকে এক নূর ও উজ্জ্বল কিতাব।
১৬. আল্মাহ্ হিদায়েত দান করেন এর সাহায্যে শান্তির পথে তাদের যারা তাঁর্র সন্ত্রষ্টি লাভ করতে চায় এবং তিনি তাদির বের করে আনেন আঁধধার থেকে আলোতে নিজ ইচ্ছায় এবং তাদের পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে।
8৩. আর তারা কির্পপে আপনাকে মীমাংসাকার্রী বানাবে, অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরাত, যাতে আছে আল্মাহ্র বিধান এরপরও তারা মুখ ফিরির়ে নেয়। আর তারা তো মু'মিন নয়।
88. निफয় आমি নাযিল করেছিলাম তাওরাত তাতে ছিল হিদায়েত ও নূর। ফায়সালা দিতেন তদনুयाয়ী নবীগণ, याँরা ছিলেন

17ا.






অনুগত তাদের, যারা ছিন্ন ইয়াহূদী এব! রাব্বানীগণ ও পগ্তিতগণও, কেননা তাদের মুহাফিয বানানো र্যেছিল আল্লাহ্র কিতাবের আর তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএ্রব তোমরা ভয় করো না মানুষকে বরং ভয় কর আমাকে, আর বিক্রি করো না আমার আয়াতসমূহ তूচ্ছ মৃল্যে। যারা ফায়সালা দেয় না আল্মাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে তারাই কাফির।
8৫. আর आমি বিধান দিয়েছিলাম তাদের তাওরাতের যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোথের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুর্রপ যখম। আর যে কেউ প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা। আর যারা ফয়সালা দেয় না, आল্বাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুयায়ী তারাই यালিম।
8৬. আর আমি তাদের পরে পাঠিয়েছিলাম ঈসা ইবন মারইয়ামকে সমর্থকরূপে তার পূর্ববর্তী তাওরাতের এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল, যাতে ছিল হিদায়েত ও নূর এবং সমর্থকর্দপে তার পৃর্ববর্তী তাওরাতে এবং হিদায়াত ও ঊপদেশর্ধপে মুত্তাকীদের জন্য।
8१. আর যেন ফয়সালা দেয় ইন্জীলের অনুসারীরা, আল্মাহ্ তাতে যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী। আর যারা ফয়সালা দেয় না, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী, তারা তো ফাসিক।
8৮. আর আমি নাযিল করেছি কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ, সমর্থকর্রপে এর পূর্ববর্তী কিতাবের এবং তার সংরক্ষকরপপে; অতএব আপনি ফয়সালা


 اليَّاسَ














করবেন তাদের মাঝে আল্নাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী এবং অনুসরণ করবেন না তাদের থেয়াল 丬ুশীর, আপনার কাছে যে সত্য এসেছে তা ছেড়ে. $\qquad$
১১০. স্মরণ কর, আল্মাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইব্ন মারইয়াম! শ্মরণ কর আমার নিয়ামত তোমার প্রতি এবং তোমার মায়ের প্রতি যে, সাহায্য করেছিলাম আমি তোমাকে জিব্রাঈলকে দিয়ে তুমি কথা বলতে লোকদের সাথে দোলনায় থাকাবস্থায় এবং পরিণত বয়সে, আর আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিক্মত, তাওরাত ও ইন্জীল, আর ঢুমি আকৃতি তৈরি করতে কাদা-মাটি দিয়ে পাখী সদৃশ আমার অনুমতিক্রমে, তারপর তাতে ফুঁক দিতেন, ফলে তা হয়ে যেত পাখী আমার অনুমতিতে, আর তুমি আরোগ্য করতেন জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আমার অনুমতিক্রমম, আর মৃতকে জীবিত করে বেত্থ করে আনতেন আমার অনুমতিতে

সূর্রা জান‘জাম, ৬ : ১৯, ৩৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ১১8, ১৫8, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
১৯. বলুন : কে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য প্রদানে ? বলুন : আল্লাহ্ সাক্ষী আমার ও তোমাদের মাঝে, আর এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আমার প্রতি, যেন আমি এ দিয়ে সতর্ক করি তোমাদের এবং যাদের কাছে তা প্ৗৗছবে তাদের। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্মাহ্র সংগে अন্য মাবূদ ও আছে 3 বলুন : आমি সে সাক্ষ দেই না। বলুন ঃ তিনি তো এক ইলাহ্ এবং আমি অবশ্যই মুক্ত, তোমরা যে শিরক কর তা থেকে।


品
 وَإِّ

৩৮. আর পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই, আর নিজের পাখায় ভর করে উড়ে এমন কোন পাখী নেই, যারা তোমাদের মত উন্মাত নয়। আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি কিতাবে, অবশেষে তাদের একত্রিত করা হবে তাদের রবের কাছে।
৮৯. आমি দিয়েছিলাম পূর্ববর্তী নবীদের কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত; তবে যদি এখন এ কাফিররা তা অস্বীকার করে তাহলে आমি তা এমন এক কাওমের প্রতি সোপর্দ করবো, যারা তা অস্বীকার করবে না।
৯১. আর তারা যথার্থ মূল্যায়ণ করে না আল্মাহ্র'মর্যাদা, যখন তারা বলে ঃ আল্মাহ্ তো নাযিল করেননি মানুষের কাছে কিছूই। বলুন : কে নাयিল করেছেন সে কিতাব যা নিয়ে এসেছেন মূসা, যাতে রয়েছে নূর ও হিদায়াত মানুষের জন্য, আর যা তোমরা লিথে রাখতে বিভিন্ন পৃষ্ঠায়, যার কিছ্র তোমরা প্রকাশ কর এবং যার অধিকাংশ তোময়া গোপন রাখ; আর তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যা তোমরা জানতে না, আর না তোমাদের পিতৃপুরুষরাও ? বলুন : আল্লাহ্-ই নাযিল করেছেন। আর তাদের ছেড়ে দিন তাদের খেলাধুলায় মগ্ন থাকতে।
৯২. আর এ মুবারক কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি এর পূর্ববর্তী কিতাবের সামর্থকরূপে এবং যেন আপনি তা দিढ़ে সতর্ক করেন মক্কা ও এর চারপাশের লোকদের। আর যারা ঈমান রাখে আখিরাতের প্রতি, তারা ঈমান রাথে এতেও এবং তারা তাদের সালাতের হিফাযত করে।






锶


$$
\begin{aligned}
& \text {, تَكُّ } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$





烈

১১8. তবে কি আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সালিসরূপে গ্রহণ করবো-বস্তুত তিনিই নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বিবৃত কিতাব ? আর আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, তারা জানে, এ কিতাব আপনার রবের তর্সফ থেকে সত্যসহ নাযিল করা হয়েছে। অতএব आপনি কখনো সন্দেহকারীদের শামিল रবেন না।
১৫8. তারপর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যারা নেক্কাজ করে, তাদের জন্য পরিপূর্ণ নিয়ামত স্বক্ধপ, সব কিছুর জন্য বিশদ বিবরণস্বর্রপ এবং হিদায়েত ও রহমতরূপে; যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বক্ধে ঈমান আনে।
১৫৫. बই মুবারক কিতাব आমি তা নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর্ন অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও ; आশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহহম করা হবে।
১৫৬. পাছে তোমরা বল ঃ কিতাব তো নাযিল করা হয়েছে ৩ধু আমাদের পূর্ববর্তী দু’সম্পদায়ের উপর ; অথচ আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে গাফিল;
১৫৭. অথবা তোমরা বল : यদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হতো, তবে আমরা অবশ্যই অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত হতাম তাদের চাইতে। এখন তো এসেছে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ रिদায়েত ও রহমত। তাই; কে অধিক यালিম তার চাইতে যে অস্ধীকার করে আল্মাহ্র আয়াতসমূহ এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় তা থেকে? যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে মুখ ফिরিয়ে


নেয়, आমি অবশ্যই তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দেব, তারা যে মুখ ফিরিয়ে নিত তার্র দর্রুন

সূব্রা জ"র্রাए, ৭: ২, ৩, ৫২, ১৭০, ১৯৬, २०8
২. आপनার কাছে নাযিল করা रয়েছে কিচাব, অতএব आপনার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন সংক্কোচ না থাক্কে, এর দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং এ কিতাব উপদেশ মু’মিনদের জন্য।
৩. তোমরা অনুসরণ কর তার যা नाযিল করা হয়েছে তোমাদের -প্রতি, তোমাদের রবের তরফ থ্কেকে এবং তোমরা অনুসরণ করবে না তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবকদের। তোমরা তো খুব অষ্পই উপদেশ গ্রহণ কর।
৫২. आমি তো পৌছিয়েছিলাম তাদের কাছে এমন এক কিতাব যা आমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম পূর্ণজ্ঞানে, তা ছিল হিদায়েত ও রহমত মু’মিন नোকদের জन्य।
১৭०. আর যারা দৃঢ़ভাবে ধারণ করে কিতাব এবং কায়েম করে সালাত ; আমি তো কখनো বিফল করি না নেক্কারদের শ্রমফল।
১৯৬. निষ্য় আমার অভিতাবক হলেন আল্লাহ্ এবং তিনিই নাযিন করেছেন কিতাব, আর তিনি অভিভাবক নেক্কারদের।
২०8. আর যখন পাঠ করা হয় কুরুন, তখন তোমরা তা মনোয়োগ সহকারে ত্নবে এবং চूপ থাকবে, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।



○
年





 O
(ros


সূরা তাওবা, ৯ ঃ ১১১
১১১. নিশ্চয় आল্মাহ্ থরিদ করে নিয়েছেন মু’মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল, এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্নাহূর পথে, ফলে তারা হত্যা করে ও নিহত হয়। এ ব্যাপারে সত্য ওয়াদা রয়েছে তাওরাত ইন্জীল ও কুরানে। কে अধিক অংগীকার পালনকারী আল্মাহ্র চাইতে ? তোমরা আনन্দিত इও, যে সওদা তোমরা তাঁর সংগে করেছ, সে জন্য এবং তাহলো মহাসাফল্য।

সूর্রা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৭, ৩৮, ৬১, ৯৪, ৯৫
৩৭. আর এ কুরআন এমন নয় যে, তা আল্মাহ্ ছাড়া কেউ রচনা করবে। পক্ষান্তরে ইহা সমর্থক যা রর পূর্বে নাযিল হয়েছে তার এবং পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা কিতাবের, এতে কোন সন্দেহ নেই ইহা রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।

৩b. তারা কি বনে : মুহাম্মদ রচনা করেছে কি $এ$ কুরান ? आপনি বলে দিন : তবে নিয়ে এসো একটি সূরা এর অনুর্রপ এবং ডাক যাদের পার আল্লাহ্ ছাড়া, यদি তোমরা সত্যবাদী হও।
৬১. আর তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং কুরআন থেকে যা কিছ্ তেলাওয়াত কর, আর তোমরা যে কোন কাজ কর, आমি তো তোমাদের সাক্ষী যখন তোমরা তাত়ে প্রবৃত্ত হও। আর যমীন ও আসমানের অণু-পরিমাণও তোমার রবের অগোচর নয়, আর তার চাইতে ক্মুদ্রতর অথবা বৃহত্তর এমন কিছ্ নাই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে* নেই।


[^1]৯8. आর यमि आপनि সन्দেহহ থাকেন, या आমি आপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে ; তাহলে আপনি জিজ্ঞাসা করুু তাদের , যারা পাঠ করে আপনার পূর্বের কিতাব। निफফ় অসেছে आপনার কাছে সত্য আপনার রবের তরফ থেকে ; তাই আপনি কখনো সন্দেহপোষণকারীদের শামিল হবেন না,
৯৫. এবং শামিল হবেন না তাদেরও, যারা अস্বীকার করেছে আল্দাহ্র আয়াতসমৃহ, তাহলে আপনি হয়ে পড়বেন কতিগ্ৰস্তদের শামিল।

## সूत्रा हूम, ১১\& \&, ১৭, ১১০

১. आালিফ-লাম-রা। এ কুর্জান এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত এরং বিশদভারে বিবৃত প্রজ্ঞাময়, সর্বCজ্টে তর্র থেকে।
১৭. কুরআন অমান্যকারীরা কি তাদের সমান, याব্রা তাদের রবের তরফ থেকে প্রেরিত স্প্ট প্রমাণের ঊপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার অনুসরণ করে তাঁর প্রেরিত এক সাক্ষী এবং তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, या আাদর্শ ও রহ्মত স্বর্রপ? তারাই এ কুরজানের পত্তি ঈমান আনে, আার यারা অন্যান্য দলের থেকে এ ক্রুআনকে অস্বীকার করে, দোযখ जদের প্রতিব্ত ঠিকানা। অতএব জাপনি অতে সন্দেহপোষণ করবেন না। नিচয় এ কুরআন আপনার রবের তরফ থেকে প্রেরিত সত্য, কিন্তু अধিকাংশ মানুষ ঈमান আনে না।
3১০. আর आমি তো দিত্যেছিলাম মূসাকে কিতাব, পরে তাতে মত্ভেদ ঘটানো হর্রেছিল। যদি আপনার রবের পূর্বসিদ্ধাত্ত না থাকতো তবে তাদের মাঝে

ফয়সালা ইয়ে যেত। নিচয় তারা ছিন এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে।

সূরা ইউসুফ, ১২: ১, ২, ৩, ১১১
১. आলিফ-লাম-রা। এখুনো হলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
২. नि"চয় आমি নাযিল করেছি এ কিতাব কুরআনর্রপে আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।
৩. আমি বিবৃত করছি আপনার কাছে সুন্দর সুন্দর ঘটনা, এ কুরআনে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে ; यদিও আপনি ছিলেন এর আগে অনবহিতদের শামিন।
১১S. ...... এ কুরআন কোন মনগড়া কथা নয়, বরং পূর্ববর্তী কিতাবে যা আছে তার্র সমর্থন, সব কিছूর বিশদ ব্যাথ্যা এবং মু’মিন লোকদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

সৃর্রা ব্রা‘দ, ১৩ : ১, ৩৬,৩৭
j. आলিফ-লাম-মীম-রা। এ সব কিঢাবের আয়াত ; আর যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি आপনার রবের তরফ থেকে-তা সত্য। किন্ত্র অধিকাংশ মানুষ औমাन आनে ना।
৩५. আর যাদেব্র आমি কিতাব দিয়েছি তারা আনन्দিত হয় আপনার প্রতি যা नাযিল করা হয়েছে তাতে, কিন্দ্র কোন কোন দল অস্বীকার করে এর কতক অংশ। आপনি বলে দিন : আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্মাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে। তাঁরই দিকে আমি আহবান করছি এবং তাঁরই কাছছ আমাকে ফিরে যেতে হবে।


隹 O


场




## 







৩৭. আর এভাবেই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন বিধানরূপে আরবী ভাষায়। তবে यদি আপনি অনুসরণ করেন তাদের খেয়াল-খুশীর; আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরে, তাহলে আপনার জন্য আল্মাহ্র বির্রুক্ধে থাকবেে না কোন অভিভাবক, আর না কোন রক্ষক।

## সৃরা ইব্র্রাহীম, 38 \& ১

3. आলিফ-লাম-রা। এ কিতাব, आমি নাযিল করেছি ঢা আপনার প্রতি, যাতে आপনি বের করে আনেন মানুষকে আাঁধান্ন থেকে আলোতে, তাদের রবের नির্দেশক্রমে পরাক্রমশালী, প্রশংসিত আল্মাহ্র পথে।

## সৃব্রা <িজ্র্, ১৫ \& ১, ৯, ৮৭

3. आলिए-লাম-রা। এ সব रলো আয়াত আল-কিতাবের ज্রব স্পষ্ট কুরআনের।
৯. निশয় आমিই নাযিল করেছি এ কুরআন এবং অবশ্য आমিই-এর নিচিত সংরকক্ক।
৮৭. আর आমি চো আপনাকে দিত্রেছি বার বার তিনাওয়াত করা হ্য় এমন সাত আয়াত* এবং মহান আলকরআন।

সূর্木া নাহ্ল, ১৬ : 88, ৬৪, ৯৮, ১০১, ১০২, 300
88. ........ আর आমি নাযিল করেছি आপনার প্রতি কুরআন যেন্ন আপনি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন মানুষদের, যা নাযিল কর্না হয়েছে তাদের প্রতি তা ; আর যাতে তারা চিন্তা করে।

## 



 \%



৬8. आমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব কেবল এজন্য যে, আপনি স্পষ্টডাবে বুক্সিয়ে দেবেন তাদের, যারা এতে মতভ্যেদ করে এবং হিদায়েত ও রহমত স্বর্পপ মু’মিন লোকদের জন্য।
৮৯. ........ আর আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বর্রপ সব কিছूর জন্য এবং হিদায়েত, রহমত ও সুসংবাদরূপে মুসनिমদের জন্য।
৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে ত্খন আশ্রয় চাইবে আল্লাহ্র কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে।
১০১. আর যখন আমি বদলে দেই এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে আর आল্মাহ্ই ভাল জানেন, যা তিনি নাযিল্ করেন, তখন কাফিররা বলে, তুমি তো এক মিথ্যা উদ্জাবনকারী ; কিন্ত্ তাদের অधিকাংশই জানে না।
১০২. আপনি বলে দিন \& এ কুরআন নাযিল করেছে জিব্রাঈল আপনার রবের তরূফ থেকে সত্যসহ, যারা ঈমান এনেছে, তাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং रिদায়েত ও সুসংবাদস্বর্পপ মুসলিমদের জন্য।
১০৩. আমি তো জানি, তারা বলে : তাকে (মুহাশ্মদকে) তো শিদ্মা দেয় এক লোক। তারা যার প্রতি এ কথা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, অথচ এ কুরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

স্রা বনী ইসরাউল, ১৭ : ২, 8, ৯, 8১, 8৫, ৪৬, ৮২, ৮৮, ৮৯, ১০৫, ১০৬, 309
২. আর আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তা পথ প্রদর্শক বনী





 ,

r










ইস্রাঈলের জন্য, বলেছিল্লাম ঃ তোমরা গ্রহণ করবে না আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক রূপে।
8. जবং आমি সতর্ক কর্রে দিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলকে তাওরাতে : নিশ্চয় তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করবে যমীনে দু"বার এবং অতিশয় অহংকার স্ফীত হবে।
৯. নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়েত প্রদান করে এমন পথের দিকে, যা সুদূঢ় এব! সুসংবাদ দেয় -মু’মিনদের, যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরক্কার।
8د. আর আমি অবশ্যই নানাভাবে বিবৃত করেছি এ কুরআনে, যাতে তারা উপদেশ গহণণ করে। কিন্ত্র এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।
8৫. आর यখन आপনি পাঠ করেন কুরআন, তথ্ आমি आপনার এবং যারা आখিরাতে ঈমান রাণে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছুন্ন পর্দা রেেেে দেই;
8৬. এবং তাদের অন্তরের উপর স্থাপন করি আবরণ যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং স্থাপন করি তাদের কানে বধিরতা। আর घখন আপনি কুরআনে উল্লেখ করেন : আপনার রব এক। তথन ঢার্রা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।
৮২. আর आমি নাযিন করি কুর্রান, যা আরোগ্য ও রহমত মু’মিনদের জন্য এবং তা যালিমদের ষ্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।
৮৮. বলুন : মানুষ ও জিন্ यদি সমবেত হয় এ কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনার জন্য, তারা রর অনুর্রপ আনতে পারবে







 - 20
 ح 7-



〇




२१ъ
আল-কুনআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত
না, আর যদ্ও তারা পরশ্পর পরস্পরের সাহায্যকারী হয়।
৮৯. আর আমি তো নানাভাবে বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনন বিভ্নি উপমা; কিন্ত্ অধিকাংশ মানুষ তো কেবল কুফরীই করলো।
১০৫. আর आমি নাযিল করেছি এ কুরআন সত্যসহ এবং তা নাযিল হয়েছে সত্যসহ। আর আমি তো আপনাকে পাঠিক়়ি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।
১০৬. आর आমি নাযিল ক্রেছি কুর্রआন, আলাদা আলাদাভাবে বিভক্ত করেছি बকে যাতে আপনি পাঠ কর্থঙ্ পারেন লোকদের কাছে ধীরেবীরে। बবং আমি নাযিন করেছি এ কুরআন পর্যায়ক্রমে।
১০৭. आপनি বनून ঃ তোমরা औমান आনো এ করআনে অথবা ঈমান না আনো। निচয় যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এর পূর্বে তাদের কাছে যখন ইহা পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজ্দায় লুট্টিয়ে পড়ে।

সूर्रा কাহए, ১৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৭, ৫৪
১. সমষ্ঠ প্রশংসা আল্মাহ্র, যিनि नাযিন করেছেন তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব এবং তিনি এতে কোন বক্রতা রাখেননি,
২. একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাচ্তি সম্পর্কে সতক্ক করার জন্য এবং সুসংবাদ দেয়ার জন্য সৎকর্মপরায়ণ মু’মিনদের যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার,
৩. যাতে তারা স্থায়ী হবে,
8. এবং সতর্ক করার জন্য তাদের, যার্রা বলে ঃ আল্মাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন।
৫. এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই আর না তাদের পিতৃ-পুর্রমদেরও।
२१. আর আপনি পাঠ করে শোনান, আপনার্র প্রতি আপনার রবের কিতাব যা ఆহী করা হয়। চাঁর কথার পরিবর্তন করার কেউ নেই। आপনি কখনো পাবেন না তাঁকে ছাড়া কোন আশ্রয়।
৫8. आর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ম উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ अধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্কপ্রিয়।

সুর্রা মাব্রইয়াম, ১৯ : ১২, ১৬, ১৭, ৩০, ৪১, ©), ©8, ©৬, ৯৭
১২. হে ইয়াহইয়া! গ্রহণ কর্ন তাওরাত কিতাব দৃঢ়তার সাথে এবং আমি দিয়েছিলাম তাকে হিক্মত শৈশবেই।
১৬. আর আপনি উল্মেখ কর্পন কুরাননে মারইয়ামের কথা, যখন সে আধয় নিয়েছিল ঢার পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে পৃর্ব দিকে একস্থানে,
১৭. তখন সে তাদের থেকে পর্দা করেছিল। তারপর আমি পাঠালাম তার কাছে আমার ফিরিশ্তা জিব্রাঈলকে, সে আঘ্মপ্রকাশ করলো তার কাছে পূর্ণমানব আকৃতিতে।
৩০. ঈসা বললেন ঃ নিশ্চয় আমি আল্মাহ্র বান্দা, তিনি আমাকে দিয়েছেন কিতাব এবং করেছেন আমাকে নবী।
8). আর আপনি উল্লেথ করুন এ কিতাবে ইব্রাহীমের কথা তিনি তো ছিলেন সত্যবাদী নবী।


৫）．आর আপনি উজ্লেথ করুন $এ$ কিতাবে মূসার কथा，তিनि তো ছিলেন বাছাইকৃত বান্দা এবং ছিলেন রাসূল， नयी।

৫8．আর আপনি উল্লেখ করুন，এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা，তিनি তো ছিলেন প্রত্রিতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এ্রবং তিনি ছিনেন রাসূল，নবী।
৫৬．आর आপনি উজ্লেখ কর্পুন এ কিতাবে ইদ্রীসের কথা，তিনি তো ছিলেন अত্যनिष्ठ，नयी।

৯৭．आমি কে সহজ করে দিয়েছি এ কুর্রান আপনার ভাষায়，যাতে आপনি সুসংবাদ দিতে পারেন তা দিয়ে মুত্তাকীদের এবং সতর্ক করতে পারেন ডাদের কলহ্প্রবণ লোকদের।

সুহ্রা তোহা，২০：১，২，৩，৪，৯৯，১১৩， ১38

১．তোহা，
২．আমি নাযিল করিনি আপনার প্রতি কুরজন，আপনি কষ্ট পাবেন সে জন্য，
৩．বরং নাযিল করেছি উপদেশার্থ্থ চার জन্য যে ভয় করে，
8．नाযিল হয়েছে এ কুরআন তাঁর তরফ থেকে यিনি সৃষ্টি করেছেন যমীন এ্রবং সমুচ্চ আসমান।
৯৯．এভাবেই आমি বিবৃত করি আপনার কাছে পূর্বে যা স凤খ্টিত হয়েছে তার বিবরণ এবং আমি তো আপনাকক দিত্যেছি আমার কাছ থেকে উপদেশপূর্ণ কুর্রান।
১১৩．আর এ ভারেই आমি নাযিন করেছি এ কুরজন আরবী ভাষায় এবং নানাভাবে

远 －إِّةُ ，
 ○


缺
 0

Oab
0 O

 وَالَّهوْ
 كَ مِنْ

## 元

বর্ণনা করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় পায় অথবা ইহা সৃষ্টি করে তাদের মাঝে আল্লাহ্র শ্মরণ।
১১৪. আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি আর आপনি তাড়াহ্ড় করবেন না কুরআন পাঠে আল্লাহৃর ওহী আপনার প্রতি সম্শূর হওয্যান্র আগে बবং বলুন: হে আমার রব সমৃদ্ধ করুন আমাকে জ্ঞানে।
সূর্রা आস্বিয়া, ২১ : ১০, ৫০
১০. আমি রো নাযিল করেছি তোমাদের প্রতি এক কিতাব, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?
৫০. আর এ কুরআান কল্যাণময় উপদেশ, आমি তা नাযিল করেছি। তবুও कि তোমর্রা একে অস্বীকার করবে ?

সুর্রা হাষ্জ, २२ ৪ ১৬
১৬. आব্র এভাবেই আমি নাযিল করেছি কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে এবং আল্মাহ্ তো হিদায়েত দেন, যাকে চান।

## সূর্রা মু'মিনূন, ২৩:8৯

8৯. আর आমি ডো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, যাতে তারা হিদায়ে ত লাভ করে।

সুর্রা ফুর্রকান, ২৫: ১, 8, ৫, ৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫
১. মহান ক্যল্যাণময় তিনি, যিনি নাযিল করেছেন ‘ফূরকান’ তাঁর বান্দার উপর যেন তিনি সারা জাহানের জন্য সতর্ককারী হ্।
8. আর यারা কুফরী করেছে, ঢারা বলে : এ কুরআন মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়,

## 

 ،11-







$$
\begin{aligned}
& \text { r }
\end{aligned}
$$

## 





একে মুহাম্মদ রচনা করেছে; আর তাকে সাহায্য করেছে এ ব্যাপারে অন্য লোকেরা। অবশ্যই তারা সংঘতিত করেছে যুল্ম ও মিথ্যা,

- و'

৫. আর তারা বলে : এ সব তো সেকালের কাरिনী, या সে* লिখিয়ে निয়েছে ; आর তা পাঠ করা হয় তার কাছে সকাল ও সষ্ষ্যায়।
৬. আপনি বলে দিন : তিনিই नाযিল করেছেন্র এ কুরআন, यিनि জানেন আসমান ও যমীনের যাবতীয় রহস্য। নিষ্য তিनि পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
৩०. আর রাসূল বললেন : হে আমার রব! নিকয় আমার কাওম এ কুরআন পরিত্যাক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিন।
৩). তখन আল্লাহ্ বলেন ঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্র বানিয়েছিলাম অপরাধীদের থেকে। আর আপনার জন্য আপনার রবই যথেষ্ট পথ-প্রদর্শক ও সাহাय্যকারীরূপে।
৩২. আর যারা কুফ্রী করেছে, তারা বলে : কেন নাযিল করা হলো না পুরা কুরআন তাঁর প্রতি একবারে? এভাবেই আমি নাযিল করেছি, ঢা দিয়ে আপনার হুদয় সুদৃঢ় করার জন্য এ্রং তা আমি আবৃত্তি করেছি ধীরেধীরে ক্রমাबয়ে।
৩৫. আর আমি তো দিত্যেছিলাম মূসাকে কিতাব এবং করেছিলাম তাঁর ভাই হাক্রনকেও সাহায্যকারী।

সূত্রা "আর্रা, ২৬ \& ১, ২, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬
2. তোয়া-সীन-মীম।

## 


ط

$$
\begin{aligned}
& \text {-r. }
\end{aligned}
$$

, وَ


 ‘সে’ ঘাব্রা इयব্রত মুহাষ্যদ সাল্মাল্মাত্হ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।
২. এখুলো আয়াত স্পষ্ট কিতাবের।
১৯২. আর নিশয় আল-কুর্রআন নাযিলকৃত রাব্মুন আলামীনের তরফ থেকে।
১৯৩. या निয়ে এসেছেন র্রহুন আমীনজিব্রাঈল
১৯8. আপনার অন্তরে, যাতে आপনি সতর্ককারী হতে পারেন,
১৯৫. সুম্পষ্ট আরবী ভাষায়।
১৯৬. আর নিশয় এর উল্মেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।
সू<্রা নাম্ল, ২৭ঃ১, ২, ৬, ৭৬, ৭৭, ৯২
১. তোয়া-সীন; এতুলো আয়াত আলকুরআনের এবং সুম্পষ্ট কিতাবের-
২. যা হ্দিায়েত ও সুসংবাদ মু’মিনদের জन्য।
৬. আর আপনাকে তো দান করা হয়েছে আল-কুরআন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের তরফ থেকে।
৭৬. निफ্চয় $এ$ কুরআন বিবৃত করে বনীইসরাঈলের কাছে, যে সব বিষয়ে .তারা মতভ্ডে করে, তার্গ অধিকাংশের।
৭৭. আর ইহা ঢো হিদায়েত ও রহমত মু’মিনদের জন্য।
৯২. আর আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি পাঠ করে শোনাই কুর্মআন। সুতরাং যে সৎপথে চলে, সে তো সৎপথে চলে নিজেরই জন্য; আর যে স্রেরাহ হয়, তবে আপনি বলুন ঃ আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।

সূব্রা কাসাস, ২৮ 8 8৩, ৮৫, ৮৬
8৩. आর আমি তো দিত়েছিলাম মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে

 O


○ 1-9,


## 

 -O-缺 ○ا


ঋ্রংস করার পর, মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়েত ও রহমতর্দপে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
৮৫. নিশ্য়় যিনি বিধান করেছেন আপনার জন্য কুরআনকে তিনিই ফিরিয়ে আনবেন আপনাকে জন্মভূমিতে। বলুন ঃ আমার রব ভালো জানেন কে হিদায়েত নিয়ে এসেছে এবং কে রয়েছে স্পষ্ট তুম্রাহীতে।
৮-৬. আর আপনি তো আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব প্রেরিত হবে; এটা তো কেবল আপনার রবের তরফফ থেকে মহাঅনুগ্রহৃ। অতএব आপনি হবেন না কখনো কাফিরদের সহায়ক।

সূর্রা আানকাবৃত, ২৯ : ২৭, 8৫, 8৬, 8৭, 8৮, 8৯, ৫
২१. আর আমি দান করললাম ইব্রাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকৃব এবং দিলাম তার বংশধর মাঝে নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাকে পুরক্কৃত করলাম দুনিয়ায়; আর অবশ্যই সে আখিরাতে হবে নেক্কারগণের অন্যতম।
8৫. আপনি পাঠ করে শোনান, যা আপনার কাছে কিতাব থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, আর আপনি কায়েম কর্रুন সালাত। निएয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে। আর আল্মাহ্র যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্মাহ্ জানেন, যা তোমরা কর।
৪৬. আর তোমরা বিতর্ক করবে না কিতাবীদের সাথে সৌজন্যমূলক উত্তমপন্থা ব্যতিরেকে, তবে তাদের ছাড়া, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘন করেছে, আর বলবে : আমরা ঈমান

重










এনেছি তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি এবং আমদের ইলাহ্ এবং তোমাদের ইলাহ্ তো এক, আর আমরা ঢারইই প্রতি আ丬্মসমর্পণकार्री।
89. এভাবেই আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব। আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছিনাম, তারা এতে ঈমান রাথে এবং মুশর্রিকদেরও কেউ কেট এতে ঈমান রাখে। কেউ অস্বীকার করে না আমার আয়াত কাফিররা ছাড়া।
8৮. আপনি তো পাঠ করেননি এর আগে কোন কিতাব, আর ন্া লিখেছেন নিজের হাতে কোন কিতাব যে, বাতিলপন্থীরা সন্দেহপোষণ করবে।
8৯. বরং এ ক্রিতাব স্পষ্ট নিদর্শন তাদের অন্তরে যাদের দেওয়া হয়েছে জ্ঞান। আর কেউ অস্বীকার করে না আমার আয়াত যালিমরা ছাড়া।

৫ว. এটা কি ঢাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, आমি নাযিল্ল করেছি আপনার প্রতি কুরআন যা তাদের তিলাওয়াত করে শোনানো হয়। নিশ্চয় এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

সूর্রা রূম, ৩০:৫৮
৫৮. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরণের দৃষ্টান্ত। আপনি যদি উপস্থিত করেন তাদের কাছে কোন নিদর্শন, তবে যারা কুফরী করবে, তারা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরা তো নও বাতিলপন্থী লোক ছাড়া আর কিছুই।

 ○ 4^ كِّنِ
О我









সূরা बুক্মান, ৩১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫
১. आলिए-লাম-মীম।
২. এ সব হিক্মতপূর্ণ কিতাবের আয়াত,
৩. হিদায়াত ও রহমত নেক্কারদের জন্য,
8. যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে ইয়াকীন রাখে;
৫. তারাই তাদের রবের তরফ থেকে রয়েছে হিদায়েতের উপর, আর তারাই সফलকাম।

সূর্রা সাজ্দা, ৩২: ১, ২, ৩.
১. आলिए-लाম-মীম।
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে সারা জাহানের রব আল্মাহ্র তরক থেকে, নেই কোন সন্দেহ এতে।
৩. তবে কি তার্রা এব্রপ বলে যে, মুহাম্দ এ কুরআন রচনা করে নিয়েছে ? বরং এ কুরআন সত্য আপনার রবের তরফ থেকে আগত, যাতে আপনি সতক্ক করত্তে পারেন এমন এক কাওমের, যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী আপনার আগে। আশা করা যায়, তারা হিদায়েত পাবে।

সূরা ফাতির্, ৩৫ ঃ ২৯, ৩০, ৩১, ৩২.
২৯. नিচয় যারা তিলাওয়াত করে আল্লাহ্র কিতাব, কায়েম করে সালাত এবং ব্যয় করের. আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারাই আশা করে এমন তিজারতের, যা ধ্বংস হবে না।
৩o. এজন্য যে, আল্ধাহ্ তাদের পরিপূর্ণভাবে দেবেন তাদের কর্ম্মে প্রতিফল এবং তিনি তাদের আরো অধিক দেবেন নিজ

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ○年 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Oمُن رَّبِّ الُعْلَبِيْنِ }
\end{aligned}
$$





 .r.

অনুগ্রহে। নিশয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম ऊুণগ্রাহী।
৩). আর আমি আপনার প্রতি যে কিতাব ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি তা সত্য পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিশ্চয় আল্লাহ্র তাঁর বান্দাদের সম্বক্ধে সবিশেষ অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।
৩২. তারপর আমি উত্তরাধিকারী করেছি কিতাবের আমার বান্দাদের থেকে, यাদের आমি পসন্দ করেছি তাদের, তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজ্রের প্রতি যুলুম করেছে, কেউ মষ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং কেউ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণের পথে অগ্থগামী রয়েছে। ইহা তো মহাঅনুগ্যহ।

সৃব্রা ইয়াসীন, ৩৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৬৯, 90
১. ইয়া-সीन,
২. কসম হিক্মতপৃর্ণ কুরআনের,
৩. नিচয় আপনি তো রাসৃলদের অন্যতম,
8. রয়েছেন সরন-সঠিক পথে,
৫. नাযিল করা হয়েছে কুরআন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্মাহ্র তরফ থেকে,
৬. যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন কাওমকে, যাদের পিতৃপুর্হহষদের্র সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গाएिल।
৬.. জার আমি শিখাইনি তাকে কবিতা, জাব্র না তা শোভনীয় তার জন্য। এতো উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিত্র नয়;
9०. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন জীবিতকে এবং সত্য প্রতিপন্ন হয় শাস্তির কথা কাফিরদের জন্য।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮ : ১, ৮, ২৯, ৮৭, ৮৮
১. ছোয়াদ, কসম আল-কুরआनের, या উপদেশপূর্ণ।
৮. কাফিররা বলে : আমাদের মধ্য হতে কেবল তারই উপর কি কুরআন নাयিল করা হলো ? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা রয়েহে সন্দেহে, আমার কুরআন সম্পর্কে। বরং তারা এখনও আমার আযাব আস্বাদন করিনি।
২৯. এ কুর্সজান এক কন্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবণ করে এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।
৮৭. এ কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছ্র নয়।
৮৮. আর্র অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে এর সংবাদের সত্যতা কিছুকাল পরে।

সূর্রা যুমার্, ৩৯ : ১, ২, ২৩, ২৭, ২৮, ৪১
১. नाযিল করা হয়েছে এ কিতাব পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা আল্নাহ্র তর্নফ থেকে।
২. আমি তো নাযিল করেছি আাপনার প্রতি এ কিতাব সত্যসহ, সুতরাং আপনি আল্মাহর ইবাদত কর্পুন তাঁর আনুগত্যে নিষ্ঠাবান হয়ে।
২৩. আল্মাহ् নাযিল করেছেন উত্তমবাণী কিতাবরূপে, या সামঞ্জস্যপৃর্ণ, বারবার পঠিত। এতে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত


হয় যারা তাদের রবকে ভয় করে ; তারপর ঝুঁকে পড়ে তাদের দেহ-মন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্র শ্মরণে। ইহা আল্মাহ্র হিদায়েত। তিনি এ দিত়ে रिদায়েত দান করেন যাকে চান। আর যাকে ত্মরাহ করেন আল্লাহ্ তার নেই কোন পথপ্রদর্শক।
২৭. আর আমি তো বর্ণনা করেছি মানুষের জন্য এ কুরআনে সব ধরণের দৃষ্টান্ত, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।
২৮. এ কুরআন আরকী ভাষায় বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে।
8১. निশ্চয় आমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কিতাব লোকদের জন্য সত্যসহ; সুতর্রাং যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তো তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপদগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর আপনি তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।
সৃরা সু’मिन, ৪০ : ১, ২, ৫৩,৫৪
১. शा-মीম,
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্র্মশালী, সর্বজ্ঞ आল্লাহ্র তরফ থেকে
৫৩. আর অবশ্যই আমি দিয়েছিলাম মূসাকে হিদায়েত র্রবং উত্তরাধিকারী করেছিলাম বনূ ইসরাঈলকে কিতাবের,
৫8. यাতে ছিল হিদায়েত ও উপদেশ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

সূরা হা-মীম-আস্ সাজ্দা, 8১: ১, ২, ৩, 8, ২৬, 8১, 8২, 88, 8৫, ৫২, ৫৩
১. शा-মीম।




行

 -


## 



$0-1$
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরম দয়ালু, পরম দয়াময় আল্লাহ্র তরফ থেকে।
৩. এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত, এ কুরআন আরবী ভাষায়, সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে-
8. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককাব্রী। কিষ্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুথ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শোনবে না।
২৬. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে ঃ তোমরা শোনবে না এ কুরআন বরং শোরগোল সৃষ্টি কর এতে যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।
81. নিচ্চ যারা প্রত্যাখান করে এ কুরআন তাদের কাছে আসার পরে, তারা আমার অগোচরে নয়; এ কুরআন তো মহিমময়গ্থন্থ,
8२. অনুপ্রবেশ করতে পারে না অতে কোন বাতিল, না সামনে থেকে না পেছন থেকে। এ नाযিল করা रয়েছে হিক্মতওয়ালা, প্রশংসিত আল্লাহ্র তরফ থেকে।
88. আর আমি यদি নাযিল করতাম এ কুরআন আনারবী ভাষায়, তা হলে তারা অবশ্যই বলতো : কেন বিশদডাবে বিবৃত হয়নি এর আয়াতসমূহ ? কি অশ্র্য ইহা অনারবী ভাষায়, অথচ রাসূল আরবী! আপনি বলুন ঃ এ কুরজান মু’মিনদের জন্য হিদায়েত ও রোগের নিরাময়। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা, আর এ কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, তাদের যেন ডাকা হয় বহুদূর থেকে।



ْنَاْرَرَّ





وr
 تَنْرِيْنَ
 .

 وَلْكَيْنَ


8৫. আর আমি তো দিত়েছিলাম মূসাকে কিতাব, পরে মতভেদ ঘটেছিন এতে। আর আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেত। তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সन্দেহে।
৫২. বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্মাহ্র তরফ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে তার চাইতে অধিক ুুমরাহ্ কে, যে ঘোর বিরোধিতায় লিষ্ রয়েছে?
৫৩. অবশ্যই আমি তাদের জন্য ব্যক্ত করবো আমার নিদর্শনাবলী দিক-দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝেও, ফলে তাদের কাছছ স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এ কুরআন-ই সত্য। ইহা কি আপনার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয় সম্যক অবহিত ?

সুরা শুর্রা, ৪২: ৭, ১৭, ৫২
৭. আর এভাবেই আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন জনপদ জননী মক্কা ও এর আশপাশের লোকদের এবং সতর্ক করতে পারেন কিয়ামতের দিন সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। সে দিন দাখিল হবে একদল জান্নাতে এবং জাহান্নাম্মে।
১৭. আল্লাহ্ই নাযিল করেছেন কিতাব সত্যসহ এবং তূলাদণ্ণ। আর কি সে আপনাকে জানাবে যে, হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী?
৫২. আর এভাবেই आমি ওহী করেছি আপনার প্রতি কুরআন আমার


নির্দেশ। আর আপনি জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমান কি ! পক্ষান্তরে আমি করেছি এ কুরআনকে আলো, या मिट্যে आমি হেদায়েত দেই যাকে চাই আমার বান্দাদের থেকে; আর आপনি তো দেখান কেবল সরূল সঠिक পথ।

সূরা যুখব্পুফ, ৪৩ : ১, ২, ৩, 8, ৩০, ৩১, 8৩, 88
১. হা-মীম।
২. কসম সেই কিতাবের;
৩. আমি তো नাযিল করেছি একে কুরআনক্রপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।
8. আর ইহা রয়েছে আমার কাছে লাওহে মাহফূযে, ইহা অতি মহান হিক্মতপূর্ণ।
৩০. আর যখন এলো তাদের কাছে কুরআন, তখন তারা বললো ঃ ইহা তো যাদু অবং আমরা অবশ্যই এর প্রত্যাখ্যানকারী।
৩১. ডারা আরো বললো : কেন নাযিল করা হলো না এ কুরজান দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর ?
8৩. আর আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন সে কুরআন যা আপনার প্রতি ওহী করা হয়। আপনি তো আছেন সরন-সঠিক পথে।
88. আর অবশ্যই কুরআন आপনার ও আপনার কাওমের জন্য অতিশয় সম্যানের বস্তু, শিগিগীরই তোমাদের এ বিষয় প্রশ্ন করা হবে।

সূরা দুঈান, $88:$ ১, ২, ৩, ৫৮
3. शा-মीম।
২. কসম স্পষ্ট কিতাবের,





 عَا

- عَلْ رَجُلِ : 4r
 ،


৩. আমি তো নাযিল করেছি এ কিতাব এক মুবারক রাতে, আমি তো সতর্ককারী।
৫৮. আমি তো সহজ করে দিয়েছি এ কুরআনকে আপনার ভাষায়, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূব্রা জাছিয়া, ৪৫ : ১, ২, ১১, ১৬, ২০
১. হा-মীম।
২. এ কিতাব নযিল করা হয়েছে পরাক্র্মশালী হিক্মতওয়ালা আল্লাহ্র তরফ থেকে।
১১. এ কুরআন সৎপথ প্রদর্শক, আর যারা প্রত্যাখ্যান করে ত়াদের রবের আয়াতকে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্দুদ শাস্তি।
১৬. আর আমি তো দিয়েছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাব, কর্ত্ত্ব ও নবুওয়াত এবং তাদের দিয়েছিলাম উত্তম রিয়ক এবং মর্যাদা দিয়েছিলাম তাদেরকে সারা জাহানের উপর।
২০. এ কুরআন জ্ঞান-বর্তিকা মানুষের জন্য এবং হিদায়েত ও রহ্মত তাদের জন্য, যারা ইয়াকীন রাখে।
সূর্রা আহৃকাফ, 8৬ : ১, ২, ১০, ১২, ২৯, ৩○
১. হा-মীম।
২. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা আল্নাহ্র তরফ থেকে।
১০. বলুন : তোমরা কি ভেবে দেথেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহুর তরফ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা তা প্রত্তাখ্যান কর; অথচ সাক্ষ্য দেয় একজন সাক্ষী বনূ





 ○

$$
\begin{aligned}
& \text { 0~~~ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O الُعَزِيْزِ الُحَكِيْمِ }
\end{aligned}
$$




ইসরাঈল থেকে এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে এবং এতে ঈমান রাথে ; আর তোমরা অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে নাও ? নিশয় আল্মাহ্ হিদায়েত দান করেন না যালিম লোকদের।
১২. আর এর পূর্বে মূসার কিতাব ছিল আদর্শ ও রহমত স্বর্পপ, আর এ কিতাব তার সমর্থক, যা আরবী ভাষায়; যাতে সতর্ক করতে পারে যালিমদের এবং তা সুসংবাদ নেক্কারদের জন্য।
২৯. আর শ্মরণ করুন্ন, আমি আকৃষ্ট করেছিলাম আপনার প্রতি একদল জিন্-ক, যারা নিবিষ্টভাবে धনছিল কুরআন তিলাওয়াত; যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হুলো, তখন তারা বললো ঃ চুপ করে শ্শান। তারপর যখন কুরআন তিলাওয়াত শেষ হয়ে গেন, তখন তারা ফিরে গেল তাদের কাওমের কাছে সত্রর্ককারীরৃপে-
৩০. তার্া বললো : হে আমাদের কাওম! আমরা তো তনেছি এমন এক কিতাবের আবৃত্তি, যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক, যা হিদায়েত দেয় সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিকে।

সৃভ্রা মুহাম্মদ, 8৭: २8
২8. তবে কি তারা মনোযোগ সহকারে কুরআন সম্বচ্ধে চিত্তা করে না, না .তাদের অন্তরের উপরে রয়েছে তালা ?

সূর্রা কাফ , ৫० : ১, ২, 8৫
১. কাফ, কসম সম্মানিত কুর্মআনের,
২. বরং তারা আশর্যবোধ করে এজন্য যে, তাদের কাছে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী। আর


 (10






 O- 0
 مَتْنِرُ تِنْهُمْمْ

কাফিররা বনে ঃ এতো এক বিষ্ময়কর জিনিস!
8৫. আমি তো সবিশেষ অবহিত যা তারা বলে, আর আপনি তো তাদের উপর বলপ্রয়োগকারী নন; সুতরাং আপনি উপদেশ দিন কুরআন দিয়ে তাকে, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে।

## সূরা কামার্র, ৫৪ : ১৭

১৭. আর আমি তো সহজ কর দিয়েছি কুরআন উপদেশ গ্রহণে জনছ, সুতরাং আছে কি কেউ, উপদেশ গ্রহণ করার ? (आারও দেযুন, ৫৪ : ২২, ৩২)

সূর্木া র্রাহমান, ৫৫: ১, ২
১. পরম দয়ালু আল্লাহু,
২. তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরজান।

সূর্木া ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, bs
११. निफয়ই ইহা তো সন্মানিত কুরআন,
৭৮. রয়েছে লাওছে মাহফূযে সুরক্ষিত,
৭৯. কেউ স্পর্শ করে না তা-তারা ছাড়া, যারা পূত-পবিত্র,
৮০. নাযিল করা হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে।
৮). তবুও কি তোমরা এ কুরআনকে হেয় জ্ঞান করবে ?

সূর্রা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫, ২৬, ২৭
২৫. আমি তো প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সজ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে । ... ... ...

## 

## 

 O نَهْلُ مِنْ مُـَّكِرِ




২৬. আর আমি রাসূল্রূপে পাঠিয়েছিলাম নূহ্ ও ইব্রাহীমকে এবং দিয়েছিলাম তাদের বংশদরদের নবুওয়াত ও কিতাব; কিন্তু তাদের অল্প সংথ্যক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়়েছিন এবং अধিকাংশই ছিল ফাসিক।
২৭. তারপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলদের এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল, দিয়েছিলাম তাদের অন্তরে মমত্বোধ ও রহমত অনুকস্পা. $\qquad$ ।

সৃর্রা হাশ্র, ৫৯ ঃ ২১
২১. যদি আমি নাযিল করতাম এ কুরআন পাহাড়ের উপর, তাহলে অবশ্যই তুমি তা দেখতে বিনীত ও বিদীর্ণ আল্লাহ্র ভয়ে। আর এ দৃষ্টান্তসমূহ আমি বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।

## সৃত্রা জুমু‘জা, ৬২: २

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল, তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি ঢদের তিলাওয়াত করে শোনান তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পরিষ্ত্দ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিক্মত, यদিও তারা ছিল রর আগে ঘোরতর গুমরাহীতে।

সূব্রা তালাক, ৬৫ : ১০, ১১
১০. ... তোমরা ভয় কর আল্লাহ্রে, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগগ, যারা ঈমান এনেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি উপদেশ-কুরআন।


,
وَجَعَكُنَكِ رَ





## 





فَاتُقُوا اللَُهُ


১১. প্রেরণ করেছেন একজন রাসূল, यিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আল্মাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যাতে তিনি বের করে নিয়ে আসেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল কররঢছ তাদদর আঁধার থেকে আলোতে। যে কেউ ঈমান আনবে আল্মাহ্র প্রতি এবং নেক আমল করবে তিনি তাকে দাখিন করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত যার পাদদেশে নহরসমূহ, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম র্রিযিক দিবেন।

সূর্রা হাক্কা, ৬৯ ঃ ৩৮, ৩৯, ৪০, 8১, ৪২, $8 ৩, 88,8$ \& , 89
৩৮. আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও,
৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না,
80. निশয় এ কুরআন তো সম্মানিত ফিরিশ্তা জিব্রাঈল্লের বাহিত বাণী।
8১. আর এ কুরআন তো কোন কবির কথা নয়, তোমরা খুব কমই ঈমান রাখ।
8২. আর ইহা কোন গণকেরও কথা নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।
8৩. এই কুরআন নাযিল করা হয়েছে রাব্পুল . আলামীনের তরফ থেকে,
88. আর যদি মুহাম্মদ আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চাইতো,
8৫. তা হলে, অবশ্যই আমি ধরে ফেলতাম তার ডান হাত,
89. তখন তোমরা কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না,


$$
\begin{aligned}
& \text { O } \\
& \text { ○ } \\
& 0 \text { O. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$





8৮. আর এ কুরজন মুত্তাকীদের জন্য নিশিত উপদেশ।
8৯. আর আমি তো জানি যে, তোমাদের মাঝে রয়েছে মিথ্যা আরোপকারী।
৫০. নিশ্চয়ই এ কুরআন কাফিরদ্দের জন্য অনুশোচনার কারণ,
৫১. আর এ কুরআন নিচ্চিত সত্য।

সूরা জিন্ ৭২:১, ২
১. বলুন : আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, মনোযোগ সহকারে তনেছে জিন্দের একটি দল, তারপর তারা বলেছে ঃ আমরা তেেছ এক বিশ্ময়কর কুরআন,
২. যা নির্দেশ করে সঠিক পথের, সুতরাং আমরা তো ঈমান এনেছি তাতে।

সূরা মুযূयाম্মিল, ৭৩ ঃ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২০
১. হে কাপড় আচ্ছদিত-মুহাষ্মদ!
২. আপনি রাত্রি জাগরণ করুন, কিছু অংশ ছাড়া,
৩. জাগরণ কব্রুন অর্ধরাত কিম্বা তার চাইতে কিছ্র কম,
8. অথবা তার চাইতে বেশী; আর সুশ্পষ্টভাবে খীরেধীরে তিলাওয়াত কর্তুন কুরআন,
৫. অবশ্যই आমি নাযিন করহি আপনার প্রতি এক ত্রুত্ভার বাণী।
২০. नিচয় আপনার রব জনেন যে, আপনি জাগরণ করেন কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো তার অর্ধাংশ এবং কখনো তার এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগরণ করে একদল যারা




- .




-r





$$
\begin{aligned}
& \text {-آَوْ زِدُ عَكَيُهِ }
\end{aligned}
$$


--



আছে আপনার সাথে ঢারাও। আর আল্মাহ্ই পরিমাণ নির্ধারণ করেন রাতের ও দিনের। তিনি জানেন যে, তোমরা কখনো ঢা পুরোপুরি হিসাব রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি ফ্ফমাপরবশ হয়েছেন। সুত্তরাং তোমরা পাঠ কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু কুরআন থেকে। তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ দেশ ভ্রমণ করবে আল্মাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে এবং কেউ যুদ্ধ করবে আল্মাহ্র পথে। অতএব তোমরা পাঠ কর যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ কুরজন থেকে। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর,যাকাত দাও এবং আল্মাহ্কে ঋণ দাও, উত্তম ধন। আর তোমরা তোমাদের মপ্পলের জন্য ভাল যা কিছू অগ্রিম প্রেরণ করবে, তা তোমরা পাবে আল্লাহ্র কাছে। তা উত্তম এবং পুরক্কার হিসাবে শ্রেয়। আর তোমরা আল্নাহ্র কাছে ক্ষমা প্রর্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
সूর্রা মুদূদাস্সিত, ৭৪ ঃ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫
৫২. বস্তুত ঢাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে একটি উনুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক,
© অথিরাতের ভয় পোষণ করে না।
©8. না, এর্পপ হবার নয়। এ কুরআনই সবার জন্য উপদেশ।
৫৫. অতএব যে চায়, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

সূর্रা কিয়ামা, ৭৫ : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯
১৬. হে রাসূল!’ আপনি আপনার জিহ্না সঞ্ধালিত করবেন না কুর়্ননের


وه- بَنَّ يُرِيْنُ厂َ O هُ كَ
 oo

0 O

ব্যাপারে, তা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য।
১৭. नিশ্চয় আমারই উপর দায়িত্ব এ্রর একত্র করণণের ও পাঠ করানোর।
১৮. অতএব যখন আমি তা পাঠ করি, তখন आপনি সে পাঠঠর অনুসরণ করুন।
১৯. তারপর আমারই দায়িত্ব এ কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যার।

সূরা দাহ্রর, ৭৬ : ২৩, ২৪
২৩. नিশ্য় আমি নাযিল করেছি আপনার প্রতি এ কুরআন ক্রম্রক্রম,
28. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ কব্রুন আপনার রবের তরফ থেকে নির্দেশের জন্য, আর অনুসরণ করবেন না তাদের মধ্যে যে পাপী অথবা কাফির তার।

সূর্না মুরসালাত, ৭৭: ৫০
৫০. কুরআনের পরিবর্তে তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে!

সূরা আবাসা, ৮০: ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
১১. না, তারা যা বলে, তা নয়, এ কুরআন তো উপদেশবাণী,
১২. অতএব যে চায়, সে তা স্মররে রাখুক,
১৩. তা রয়েছে সম্মানিত গ্রন্তে,
38. या সমूন্नত, পবিত্র;

১৫,১৬. যা লিপিবদ্ধ মহান, পূত-পবিত্র লেখকদের হাতে।

সৃর্রা তাক্বীর, ৮১ : ১৯, ২৫, ২৭, ২৮
১৯. নিশ্চয় এ কুরআন তো সম্মানিত ফিরিশ্তা জিব্রাঈলের আনিত বাণী।



 - تَّنِّ



0 O
 O 0 0
O-11
O-10-10

২৫. আর এ কুরআন বিতাড়িত, অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়;
২৭. এ কুরজন তো সম্প্গ বিশ্ববাসীর জন্য ওুধু উপদেশ;
২৮. তোমাদের মাঝে যে সরল-সঠিক পথে চনতে চায়, তর জন্য।

সূর্রা বুরূজ, ৮৫ : ২১, ২২
২১. বস্তুত এ হলো সম্মানিত কুরআন,
২২. লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত।

সূরা তার্রিক, ৮৬ : ১৩, ১৪
১৩. নিশ্চয় এ কুরআন নিষ্চিত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী বাণী।
28. এবং এ কুরআন নিরর্থক নয়।

সূর্রা জাनাক, ৯৬ : ১, ২, ৩, ৪, ৫
১. আপনি পাঠ কব্রুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন-
২. यिनि সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে,
৩. পাঠ করুন, আর আপনার রব তো মহিমাबিত,
8. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে-
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।

সূরা কাদ্র, ৯৭:১
১. निশ্য় आমি নাযিল করেছি আলকুরআন লায়লাতুল কাদ্র-মহিমাब্িিত রজনীতে;

O Or

-
O
O

## 


 0 -

-1-

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
রাসূল, রিসালাত ও ওইী

সূরা বাকারা, ২ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ২৩, ২৪, ৮৭, ৯৮, ১১৯, ১২৯, ১৪৩, ১৫১, ২১৩, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৮৫
১. आলिए-लाম-মীম।
২. ইহা এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা হিদায়েত মুত্তাকীদের জন্য,
৩. মুত্তাকী তারা, याরা ঈমান আनে গায়েবের প্রতি, কায়েম করে সালাত এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে,
8. আর তারা, यারা ঈমান তাতে যা নাযিল করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আপনার পৃর্বে এবং আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে,
৫. তারাই রয়েছে তাদের রবের তরফ থেকে হিদায়েতের উপর এবং তারাই কামিয়াব-সফলকাম।
২৩. আর यদি তোমরা সন্দেহে থাক সে ব্যাপারে, যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার উপর; তাহলে তোমরা নিয়ে এসো কোন সূরা এর অনুরূপ এবং তোমরা ডাক তোমাদের সব সাহাय্যকারীকে আল্মাহ্ ছাড়া, यদি তোমরা সত্যবাদী হও।
28. यদি তোমরা আনতে না পার, আর কখনো তোমরা পারবে না, তবে তোমরা ভয় কর সে আঔুনকে যার


عَ-


জ্র্ালানী মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।
৮৭. আর আমি তো দিত়েছি মূসাকে কিতাব এবং পরে পর্যাক্রমম পাঠিয়েছি রাসূनদের; আমি দিয়েছি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণ এবং সাহায্য করেছি তাকে রুহূল-কুদুস-জিব্রাঈল ফিরিশ্তাকে দিয়ে.
৯৮. যে কেউ শত্রু হয় আল্মাহ্র, ঢাঁর ফিরিশ্তাদের এবং ঢাঁর রাসূলদের এবং জিব্যাঈল ও মীকাঈলের সে জেনে রাখুক, আল্নাহ্ তো শত্রু কাফিরদের।
১১৯. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর आপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না জাহান্নামীদের সম্পর্কে।
১২৯. হে আমাদের রব! আপনি পাঠান তাদের কাছে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে; যিনি তিলাওয়াত করবেন, তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ, সিষ্কা দিবেন তাদের কিতাব ও হিক্মত এ্র্ পরিতদ্ধ করবেন তাদের। আপনি তো পরাক্রমশালী হিক্মতওয়ালা।
38৩. জার এ অভাবেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে, বাতে তোমরা সাক্ষী হও মানব জাতির बন্য এবং রাসূলও সাক্ষী হন তোমাদের बन्ग $\qquad$
১৫১. যেমন আমি পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ, পরিশ্ফদ্ধ করেন তোমাদের, শিক্ষা দেন তোমাদের কিতাব ও হিক্মত আর তোমরা যা







 O (1


## 促



জানতে না, তাও তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন।
২১৩. মানুষ ছিল এক উম্মাত। তারপর আল্লাহ্ প্রেরণ করেন নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং নাযিল করেন তাদের সাথ্থে কিতাব সত্যসহ; লোকদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সে বিষয়, যাতে তারা মতভেদ করতো • • •
২৫২. এ সব আল্লাহ্র আয়াত, আমি তা পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাকে যথাযথভাবে; आপনি তো রাসূলদের একজন।
২৫৩. এ রাসূলগণের মধ্যে কতককে আমি কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো সথে কথা বলেছেন আল্লাহ্, আবার কাউকে উন্নীত করেছেন মর্যাদায়। আমি দিয়েছি ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে স্পষ্ট নির্দশন অবং সাহায্য করেছি তাকে জিব্রাঈল ফিরিশ্তাকে দিঢ়ে
২৮৫. ঈমান এনেছেন রাসূল, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তার রবের তরফ থ্কে তাচে এবং মু’মিনগণও। সকলেই ঈমান এনেছেন আল্লাহ্র প্রতি, চাঁর ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং ঢাঁর রাসূলগণের প্রতি। তাঁরা বলেন : आমরা কোন তারতম্য করি না তাঁর রাসূলগণের মধ্যে। আর আমরা অনেছি এবং আনুগত্য করেছি। কে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই, আর আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন।

সূরা आলে ইমর্রান, ৩ ঃ ৩২, ৮১, ৮৬, ১৩২, ১88, ১৬১, ১৬৪, ১৮৪
৩২. বলুন : অনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং রাসূলের। यদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,




كِr
 كror


> لَاْنَّرْتَ '


فَكَنْ تُوَلَّوْا

তবে আল্লাহ্ তো ভালবাসেন না কাফিরদের।
৮-) আর যখন অগ্কীকার নিলেন आল্মাহ্ নবীদের যে, যা কিছ্হ আমি তোমাদের দিয়েছি কিতাব ও হিক্মত থেকে, তারপর আসবে তোমাদের থেকে একজন রাসূল, তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকর্পপ; তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। आল্মাহ্ বলবেন ঃ তোমরা কি স্বীকার করলে ? এবং এ ব্যাপারে আমার অञীকার প্রহণ কর্লে ; ঢারা উত্তরে বললো : আমরা স্বীকার করলাম। आল্লাহ् বললেন ঃ তा হলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ীী থাকলাম।
b৬. কিক্রপে আম্মাহ্ সৎপথে পরিচালিত করবেন সে লোকদের, যারা কুফরী করে ঈমান আনার পরে, রাসূলকে সত্য বলে সাক্যদানের পরে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে ? আল্মাহ্ যালিম লোকদের হিদায়েত দেন না।
১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর্ন আল্লাহ্র এবং রাসূলের যাতে তোমাদের প্রতি ব্রহম করা হয়।
388. আর মুহান্মদ তো নন রাসূল ছাড়া কিছ্ই; অবশ্য গত হয়েছে তাঁর পূর্বে অनেক রাসূল। সूতরাং यদি তিনি মারা यান অथবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিঠ ফিরিয়ে চলে যাবে ? আর কেউ পিঠ ফিরিয়ে চনে গেলে সে কখনো কতি করতে পারবে না আল্মাহ্র বরং আল্মাহ পুরক্কৃত করবেন কৃতজ্ঞদের।

## 










## Contents

১৬১. আর কোন নবীর জন্য শোভন নয় যে, তিনি খিয়ানত করেন। যদি কেউ খিয়ানত করে তবে সে নিয়ে আসবে, যা সে খিয়ানত করেছে তা কিয়ামতের দিন। তারপর প্রত্যেককে দেওয়া হবে পুরোপুরি, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হরে না।
১৬৪. অবশ্যই আল্মাহ্ অনুপ্রহ করেছেন নবীদের প্রতি যে, তিনি পাঠিয়েছেন তাদের কাছে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তিলাওয়াত করেন তাঁদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ, পরিখ্দ্ধ করেন তাঁদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিক্মত। বস্̧ুত তারা ছিল এর আগে স্পষ্ট শুমরাহীতে।
2৮8. আর তারা यদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে তো অস্বীকার করা হয়েছিল রাসূলদের আপনার আগে, যারা এসেছিল স্পষ্ট নির্দশন, আসমানী সহীফা ও উজ্জ্qল কিতাব নিয়ে।

সूর্রা निসা, 8 ः ১৩, ১৪, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭৯, ৮০, ১১৫, ১৩৬, ১৬৩, ১৬৪, ১৬く, ১৭০, ১৭১
১৩. ........ আর কেউ আনুগত্য করলে আল্মাহ্র ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, তারা সেখানে স্কায়ী হবে; আর এ হলো মহাসাফল্য।
28. আর কেউ অবাধ্য হলে আল্মাহ্র ও তাঁর রাসৃলের এবং লংঘন করলে তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দোযখে; সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছন্নাদায়ক আযাব।


وَمْنَيُّطِ اللَّهُ

 وَكِّلْكَكْ
1\&


৫৯. ওহে यারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্মাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদেরও যারা তোমাদের মধ্যে ক্যতার অধিকারী। আর যদি ঢোমরা মতভেদ কর কোন বিষয়ে তবে তা উপস্থাপিত কর আল্মাহ্ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্পাহ্ ও আখিরাতের প্রাি। ইহাই উত্তম এবং এর পরিণামও সুন্দঁর।
৬8. আর আমি পাঠাইনি কোন রাসূল এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে আল্ধাহ্র নির্দেশে। আর যদি তারা নিজ্জেদের প্রতি যুলুম করে, আপনার কাছে আসত এবং আল্পাহ্র কাছে ক্মমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ফ্মমা চাইতেন। তাহলে তারা অবশাই পেত আল্মাহকে পরম ঢাওবা কবূলকারী, পরম দয়ানু।
৬৫. অবশ্যই কসম আপনার রবের! তারা झু’মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অপনার উপর বিচারের ভার ন্যত্ত করে নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারে। তারপর তারা আপনার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন দ্রিধাসংকোচ না রাঢে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।
৬৯. पার কেউ আনুগত্য করন্লে আল্মাহ্ এবং রাসূলের, ঢারা হবে তাদের সংগী, যাদের প্রতি আল্মাহ্ অনুগ্গহ করেছেননবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক্কারদের থেকে। আর তারা কত উত্তম সংগী।
৭৯. হে মানুষ! যা কিছ্ন কল্যাণ তোমার হয়, তা আল্মাহ্রই তরফ থেকে হয় এবং যা কিছ্র অকল্যাণ তোমার উপর আপতিত হয়, তা তোমারই কারণে। আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে মানুষের জন্য










রাসূলরূপে এবং আল্নাহ্ই যথেষ্ট সাক্ষী হিসাবে।
bo. যে কে৬ আনুগত্য করে রাসূলের, সে তো আনুগত্য করলো আল্মাহ্র। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমি তো পাঠাইনি আপনাকে ঢাদের উপর নিগাহ্বান-তত্ত্বধায়ক হিসাবে।
১১৫. আর যে বির্রুস্জাচরণ করবে রাসূলের তার কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং অনুসরণ করবে মু'মিনদের পথ ছাড়া অन্য পথ; आমি ফিরিত়় দেব তাকে, যে দিকে সে ফিরে যায় এবং দগ্প করবো তাকে জাহান্মামে; আর কত মন্দ সে আবাস!
১৩৬. ওহে যারা ঈমান অনেছ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি, চাঁর রাসূলের প্রতি এবং তিনি যে কিতাব (আলকুরআন) তাঁব্র রাসৃলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং তিনি যে কিতাব এর পূর্বে নাযিল করেছেন তাত্তও আর যে अস্বীকার করে আল্লাহ্, ঢাঁর ফিরিশ্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখিরাত সে তো ঔমরাহ-পথহারা হয় চরমভাবে।
১৬৩. আমি তো ওইী প্রেরণ করেছি আপনার কাছছ, যেমন आমি ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহের কাছে এবং তাঁর পরবর্তী নবীদের কাছছ। आর आমি ওটী পাঠিয়েছিলাম ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধর ঈসা, আইউব, ইউনুস, হার্গন এবং সুলায়মানের কাছ্ এবং দিয়েছিলাম দাউদকে যাবূর ।
১৬8. আর অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, आমি তো তাদের কথা বর্ণনা করেছি এর পূর্বে
 .

 ,







[^2]आপনার কাছে এবং অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম, যাদের কথা আপনাকে বলিनি। আর কথা বলেছিলেন আল্মাহ্ মূসার সাথে বিশেষভাবে।
১৬৫. পাঠিয়েছি অনেক রাসূল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরৃপে, यাতে মানুষের জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ना থাকে রাসূল আসার পরে। আর আল্পাহ্ পরাক্র্মশালী, হিক্মতउয়ाला।
১৭০. হে মানুষ! তোমাদের কাছে তো এসেছেন রাসূল সত্য নিয়ে তোমাদের রবের তরফ থেকে; অতএব তোমরা ঈমান आনো; ইহা কল্যাণকর তোমাদের জন্য। आর यদি তোমরা কুফ্রী কর, তবে आসমান ও যমীনে यা কিছ্দ আছে, তা তো আল্মাহরই এবং আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।
১৭১. হে आহ্লে কিতাব! তোমরা বাড়াবাড়ি কর্রো না তোমাদের দীনের ব্যাপারে এবং বলো না, আল্মাহ্র ব্যাপারে সত্য ছাড়া আর কিছ্, মারইয়ামের পুত্র ঈসা মসীহ তো আল্মাহ্র রাসূল এবং তাঁব্র বাণী, यা তিনি পৌছিয়েছেন মারইয়ামের কাছে এবং এক ক্রহ্ আল্মাহ্র তরফ থেকে। সুতরাহ তোমরা ঈমান আनো আল্নাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণণের প্রতি, আার বলো না, "তিন"। নিবৃত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। জাল্লাহ্ তো এক ইনাহ্, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে। ঢাঁরই যা কিছू আছে আসমানে এবং যা কিছ্র আছে यমীনে। আর কার্य সম্পাদনকরী হিসাবে। আল্মাহইই যথেষ্ট।
 يَكُوْنَ لِلنَّكَ

.v.




## وَ


 رَسُوُلُ اللَّهِ وَكِلْتُّهُ







সৃৰ্রা মায়িদা, ৫ ঃ ১৫, ১৬, ১৯, ৩৩, $8 ১$, ৪২, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৯২, ৯৯
১৫. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, তিনি প্রকাশ করেন তোমাদের কাছে অনেক কিছू, यা তোমরা গোপন করতে কিতাবের এবং তিনি উপক্ষো করেন অনেক কিছ্। তোমাদের কাছে তো এসেছে आল্নাহ্র নূর এবং স্পষ্ট কিতাব।
১৬. আল্মাহ্ এ দিত়় হিদায়েত দান করেন, শান্তির পথে তাকে, যে সন্ত্রুষ্টি কামনা করে তাঁর এবং বের করে আনেন তাদের অঞ্ধকার থেকে আলোতে স্বীয় নির্দেশে, আর পরিচালিত করেন তাদের সরল-সঠিক পথে।
১৯. হে আহলে কিতাব! এসেছে তো তোমাদের কাছে আমার রাসূল, রাসূল आগমনের বিরতির পরে; তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমাদের কাছে, পাছে তোমরা বল যে, আমাদের কাছ্ আসেনি কোন সুসংবাদদাতা, আার না কোন সতর্ককারী। এখন তো এగৈছে তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। আর আল্মাহ্ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৩৩. যারা যুদ্ধ করে আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূনের বির্গুদ্ধে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় দুনিয়ায়, তাদের শাষ্তি এটাই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূंनবিদ্ধ করা হবে অথবা কেটে ফেলা হবে তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে অথবা নির্বাসিত করা হবে তাদের দেশ থেকে। এটাই তাদের জন্য লাঞ্ছনা দুনিয়ায় এবং


আখিরাতে রढয়ছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।

8ذ. কে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যার্রা দ্রুত ধাবিত হয় কুফ্রীর দিকে; यারা মুখে বলে : আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা মিথ্যা শোনায় তৎপর, যারা কান পেত্ত থাকে এমন একদল লোকের প্রতি, यার্রা আপনার কাছে আসেনি। তারা বিকৃত কর্রে বাক্যকে, তা যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত থাকার পরেও। তারা বলে : তোমাদের এর্রপ বিধান দিলে তা গহণ করবে, আর यमि তা না দেওয়া হয়, চবে বর্জন করবে। আর আল্লাহ্ যার জন্য ঢুমরাহী চান; তার জন্য আল্মাহর কাছে আপনার কিছ্ঘই করার নেই। प্ররা এমন যাদের ক্বদয় আল্মাহ পবিত্র করতে চান না, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ভেন এবং অখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।
8২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যষ্ত তৎপর এবং হারাম ভক্ষণে অতীব আসক্ত। চবে তারা यमি আপনার্র কাছ্ আসে, তাহলে আপনি চাদের মাঝে বিচারনিষ্পত্তি করে দেবেন অথবা ঢাদের উপেক্ষা করবেন। আর यদি আপনি তাদের উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন দ্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি করেন, তবে ঢাদের মাবে ন্যায়সগ্তভাবে বিচার কররেন। নিশ্চয় আল্মাহ্ ভালবাসেন ন্যায়পরায়ণদের।
৫৫. তোমাদের বন্ধু তো আল্মাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ, যারা সালাচ কায়েম

-





وُالَّنِّ

করে এবং যাকাত দেয়, আর তারা বিনয়ী।
৫৬. আর যে কেউ বক্ধুর্দপে গ্রহণ কর্রবে আল্মাহ্কে, তাঁর রাসূলকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাঁদের, বস্তুত আল্লাহ্র দল তো বিজয়ী।
৬৭. হে রাসূল! आপনি প্রচার কর্রুন, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে आপনার রবের তরফ থেকে তা। আর যদি না করেন, তবে তো आপনি প্রচার করুলেন না তাঁর বাণী। আর আল্মাহ্ র্কা করবেন আপনাকে মানুষদের থেকে। নিপয় आল্মাহ্ হিদায়েত দেন না কাফির লোকদের।
৯২. আর তোমারা আনুগত্য কর আল্মাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং সতর্ক থাক। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে জেনে রোখ যে, আমার রাসূলের কর্তব্য তো কেবন স্পষ্ট প্রচার করা।
৯৯. রাসৃলের দায়িত্ তো কেবল প্রচার করা। আর আল্মাহ্ জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

সৃর্रा আन‘জাম, ৬ : ৮, ৯, ১০, ৩৪, ৩৫, 8২, 8৮, ৮8, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯১, ১১২
৮. আর তারা বলে ঃ কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা ? यদি आমি নাযিল করতাম কোন ফিরিশ্তা, ত্রে তো চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে যেত, তারপর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া रতো না।

## 

هُ O









##   

৯. আর यদি আমি করতাম তাঁকে ফিরিশ্তা তাহলে অবশ্য তাঁকে পাঠাতাম পুরুষ মানুষের আকৃতিতে, আর তাদের আমি বিল্রান্টে ফেলতাম, যেক্রপ তারা রয়ছে বিল্রমে।:
১০. আর অবশ্যই উপহাস করা হয়েছে অনেক রাসূলকে আপনার আগে, ফলে या নিয়ে তারা ঠাট্যা-বিদ্রপপ করছিন, তা তাদের (বিদ্রপপারীদের) পরিবেষ্টন করেছে।
৩8. আর অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল রাসূলদের আপনার পৃর্বেও, কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, তাদের যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও, যে পর্যন্ত না এসেছে তাদের কাছে আমার সাহায্য। আর কেউ বদলাবার নেই আল্মাহ্র কথা। আপনার কাছে ঢো এসেছে রাসূলদের কিছ্র সংবাদ i
৩৫. আর यদি দুর্বিসহ হয় আপনার কাছে তাদের উপেক্ষা, তাহলে পারলে অন্যেষণ কর্পুন সুড়ংগ যমীনে অথবা সিডড়ি আসমানে, তারপর নিয়ে আসেন ঢাদের কাছ্ কোন মু‘্িিয।। যদি আল্মাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তাদের একত্র করতেন হিদায়েতের টপর। সুতরাং আপনি. জাহিলদের শামিল হবেন না।
8२. আর অবশ্যই आমি রাসূল প্রেরণ করেছিলাম বনু জাতির কাছে আপনার পৃর্বে, তারপর তাদের পাকড়াও করেছিলাম অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে, যাতে তারা বিনীত হয়।
8৮. आমি তো প্রেরণ কর্রি রাসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-


## 











র্পপে; সুতরাং কেউ ঈমান আনলে ও সংশোধিত হলে তাদের কোন ভয় নেইই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।
৮8. আর আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং এদের প্রত্যেককে হিদায়েত দিয়েছিলাম; পৃর্বে নূহ্কেও হিদায়েত দিয়েছিলাম এবং তার বংশধর থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমি বিনিমিয় দেই निক্কারসু্য;
৮৫. এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইল্ইয়াসকেও; তারা সকলেই ছিলেন, সৎমানুষ।
৮৬. আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস ও লুতকে, এবং আমি তাদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ দান করেছিলাম সারা জাহানের উপর-
৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ্, বংশধর এবং ভাইদের থেকেও; আমি তাদের মনোনীত করেছিলাম এবং হিদায়েত দিয়াছিলাম সিরাতুল মুস্তাকীমের।
৮৮. এ আল্মাহ्র হিদায়েত; তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে চান এর দ্মারা হিদায়েত দেন; আর যদি তারা শির্ক করতো, তবে অবশ্যাই নিক্লন হয়ে যেরো তাদের সমস্ত কৃতকর্ম।
৯১. আর তারা আল্মাহৃর যথার্থ মর্যাদা উপলক্ধি করেনি, যখন তারা বলে : আল্মাহ্ মানুষের নিকট কিছ্ইই নাযিল করেননি। आপনি বলুন : কে নাযিল করেছেন মূসার আনীত কিতাব, যা মানুষের জন্য নূরও হিদায়েত, তা






(11






তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখে কিছ্র প্রকাশ কর এবং অনেক গোপন রাখ। আর তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা, या জানতে না তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুর্রুষরাও। আপনি বলুন : আল্পাহ্ই। এরপর তাদেরকে মগ্ন থাকতে দিন তাদের নিরর্থক আলোচনার খেলায়।
১১২. আর এভাবেই আমি করেছি প্রত্যেক নবীর জন্য শক্র মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে, তাদের একে অন্যকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি আপনার রব ইচ্ছ করতেন, তবে তারা তা করতো না। সুতরাং আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন।

সূব্রা জা‘ব্রাফ, ৭ ঃ ৬, ৩৫, ৫৯, ৭৩, ৮৫, ৯৪, ১88, ১৪৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৮, ২০৩
৬. এরপর आমি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো তাদের, যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল্ল এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো ব্রাসূলগণকেও।
৩৫. তে বনূ আদম! যদি তোমাদের কাছে জাসে রাসূলগণ তোমাদের মধ্য থেকে, যার্রা বিবৃত করে তোমাদের কাছ্রে আমার আয়াতসমূহ; চথन যারা তাক্ওয়া অবলম্বণ করবে এবং নিজেদের সংশোধন কর্রবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।
৫৯. আমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহ্কে তার কাওমের কাছে এবং সে বলেছিল ঃ হে আমার কাওম! ঢোমরা ইবাদত কর আল্মাহ্র, নেই তোমদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ব্যতীত। আমি আশংকা






1-1 ○,
-ro






করি তোমাদের জন্য কঠিন দিনের শাস্তির।
৭৩. আর आমি পাঠিষ্যেছিলাম সামৃদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালিহ্কে। তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্মাহ্র, নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তর্যফ থেকে, আন্মাহর এ উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব একে চরে খেতে দাও আল্মাহ্র যমীনে, আর অকে কোন ক্রেশ দিও না; দিলে তোমাদের পাকড়াও করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।
৮৫. আর आমি পাঠিয়েছিলাম মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই -আইবকে। তিনি বলেছিনেন : তে আমার কাওম! তোমরা ইবাদত কর আল্মাহ্র। নেই তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তোমাদের কাছে তো এসেছে স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের রবের তর্য থেকে। অতএ্রব তোমরা পরিপূর্ণভাবে দিবে মাপে ও ওযনে এবৃং কম দিবে না লোকদের তাদের প্রাপ্য। বস্তুত আর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না দুনিয়ায় সেথায় শান্তি প্রতিষ্ঠার পরে। এটাই কন্যাণকর তোমাদের জন্য, যদি ডোমরা ম’মিন হও।
৯৪. আর আমি পাঠাইনি কোন জনপদে কোন নবী, কিন্ুু পাকাড়াও করেছি তার অধিবাসীদের অর্থ-কষ্ট ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে, যাতে তারা বিনীত হয়।
288. আল্মাহ্ বললেন ঃ হে মूসা! आমি তো তোমাকে মনোনীত করেছি লোকদের উপর আমার রিসালাত ও আমার বাক্যালাপ দিয়ে। অত্রব


তুমি গ্রহণ কর তা, যা আমি তোমাকে দিয়েছি এবং হও শোকরশুযারদের শামিল।

28®. আর আমি লিVে দিয়েছিলাম তার জন্য ফলকে সব বিষয়ের উপদেশ এবং সব কিছ্রর ব্যাখ্যা। অতএব ঢুমি শক্তভাবে ধারণ কর এগুলো এবং নির্দেশ দাও তোমার কাওমকে এর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে। অচিরেই আমি তোমাদের দেখাব ফাসিকদের আবাসস্থল।
১৫৭. যারা অনুসরণ করে রাসূলের, यিনি উল্মী নবী, যার উল্লেখ লিপিবদ্ধ পায় তারা, তাদের কাছে যে তাওরাত় ও ইন্জীল আছে তাতে, যিনি তাদের নির্দেশ দেন ভান কাজের এবং তাদের নিষেধ করেন মন্দ কাজ থেকে, যিনি হালাল করেন তাদের জন্য পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন তাদের উপর অপবিত্র বস্তু; আর বিদূরিত করেন তাদের থেকে তাদের ৩র্রুভার এবং শৃজ্থল-যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা ঈমান আনে তাঁর প্রতি, সম্মান করে তাঁকে, সাহায্য করে ঢাঁকে এবং অনুসরণ করে সে নূর, যা চাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।
১৫৮. আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের সকলের জন্য রাসূল আল্মাহ্র, যিনি आসমান ও যমীনের মালিক। নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্মাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, यिनि উম্মী নবী; यিনি ঈমান আনেন আল্নাহ্তে এবং তাঁর বাণীতে এবং তোমরা অনুসরণ কর তাঁর, যাতে তোমরা হিদায়েত প্রাপ্ত হও।




敒-1or


 وَيُحِلَّكَهُمُ الطَِّّبْبِتِ






 وَالْوَرْزِ
 الَنِّ

১৮৮. আপनि বলুন ঃ आমি কোন কমতা রাথি না আমার নিজ্রের লাভলোকসানের, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন का ছাড়া। আর आমি यদি গায়েব জানতাম তবে অবশ্যই অনেক কল্যাণ সঞ্চয় করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। आমি ঢো কেবন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে।
২০৩. আর যধন আপনি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত না করেন, তখন তারা বলে : आপনি নিজেই কেন একটি निদর্শন বেছে নেন না? आপনি বলুন : আমি তো অনুসরণ করি কেবল তাঁরই, যা ওহী কন্না হয় আমার প্রতি আমার রবের তর্রফ থেকে। এ কুরআন তোমাদের রবের তরফ থেকে এবং মু’মিনদের জন্য হিদায়েত ও রহমত।

সৃর্রা আनমষাল, ৮ \& ২০, ২১, ২৪, ২৭, ৪৬, $৬ 8$, ৬৫
২০. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্পাহ্ ও তাঁর রাসূলের, আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না তাঁর থেকে, যখন তার কথা শোন;
২১. জার তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে ঃ আমরা শোনলাম, আসলে তারা শোনে না।
28. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্মাহ্ ও রাসূলের আহবানে, যখন তিনি আহবান কররেন তোমাদের এমন কিছूর দিকে, যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে এবং জেনে রাখ, আল্মাহ্ তো মানুষের ও তার অন্তরের মাঝে থাকেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।



 رَ
 ا\%




২৭. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বিশ্বাস ভংগ করবে না আল্লাহ্ ও রাসূলের সংগে এবং খিয়ানত করবে না তোমাদের আমানতের ব্যাপারেজেনেখনে।
8৬. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্মাহ্র এবং তাঁর রাসূলের ও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করবে না; করলে, সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুল্ত হয়ে যাবে। আর ধৈর্যধারণ কর, নিচয় আল্মাহ্ आছেন্ ধৈর্যশীনদের সাথে।
৬8. হে নবী! आল্লাহ্-ই যথেষ্ট আপনার জন্য এবং যারা আপনাকে অনুসরণ করে মু’মিনদের থেকে তাদের জন্য।
৬く. হে नবী! আপनि উদ্রুদ্ধ কর্रুন মু’মিনদের যুক্ধের জন্য; যদি তোমাদের মাঝে কুড়ি জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তার্রা বিজয়ী হবে দুশ জনের উপর। আর তোমাদের মাঝে একশ’ জন থাকলে, তারা বিজয়ী হবে এক হাজার কাফিরের উপর। কেননা, তারা এমন লোক, যারা বোঝে না।
সৃভ্রা তাওবা, ৯ঃ ২৪, ৩৩, ৬৩, ৭০, ১৩৩, ১২৮, ১২৯
28. আপনি বলুন : यদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পহ্রী, তোমাদের আশ্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসন্থান-यা তোমরা ভালবাস, अधিক প্রিয় হয় তোমাদের কাছে আল্মাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতে, তবে অপক্ষো কর আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর
 وَ الزَسْوُلَ وَ





الْ
 قِنُك



আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না ফাসিক লোকদের।
৩. তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদীনসহ, তা জয়यুক্ত করার জন্য সমন্ত দীনের উপর, যদিও মুশরিকরা অপসন্দ করে।
৬৩. তারা কি জানে না যে, বে কেউ বিরোধিতা করবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসৃলের, তার জন্য ঢো রয়েছে জাহান্নামের আফুন, যেখানে সে চিরকাল থাকবে? এটা হরলো চরম লাঞ্ৰনা।
१०. आসেনি কি তাদের কাছে তাদের পূর্ববর্তী নূহ্, আদ ও সামূদের কাওম, ইবৃরাহীমের কাওম এবং মাদইয়ান ও বিষ্চস্ত নগরের অধিবাসিদের সংবাদ ? এসেছিল তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ x্প建 निদর্শन निয়ে। আল্লাহ् এমन নन যে, তিনি তাদের উপর যুলুম করেন; কিত্ত্র তারাই নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম কর্রেছিল।
১১৩. নবী এবং মু’মিনদের পক্ষে সংগত নয় যে, তারা কমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, यদিও তারা হয় তাদের নিকট-আয্মীয়, এ কথা সুস্পষ্ট इওয়ার পর যে, তারা তো দোযখের অধিবাসী।
১২৮. এসেছেন তো তোমাদের কাছে একজন রাসূন* তোমাদেরই মষ্য থেকে, দুর্বিসহ তাঁর জন্য তা, যা তোমাদের কষ্ট দেয়। তিনি তোমাদের মংগলকামী, মু’মিনদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়ালু।
১২৯. তবে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা रলে आপনি বলুন : আমার জন্য

## 


 rr

 .










[^3]আল্মাহ্－ই যথেষ্ট，নেই কোন ইলাহ্ তিনি‘ছাড়া। তাঁরই উপর आমি ভরসা করি，আর তিনি তো রব মহা－ আরশের।

সূরা ইউনুস্，১০ ：২，১৩，8৭，৯৪，৯৫， ১০8，১০৫，১০屯，১০৭，১০৮，১০৯
২．এটা কি মানুষের জন্য আচর্ৰ্যের ব্যাপার যে，আমি ওহী প্রেরণ করেছি তাদেরই এক জনের কাছে এ মর্মে যে，আপনি সতর্ক করুন মানুষদের গ্রবং সুসংবাদ দিন তাদের যার্রা 弓মান এনেছে যে，তাদের জন্য রয়েছে উচूँমর্यাদা তাদের র্বের কাছে！ কাফিন্নরা বলে ঃ নিশয় এ ব্যক্তি তো এক স্পষ্ট যাদুকর！
১৩．আর আমি তো ধ্ণংস করেছি বহু জন－ গোষ্ঠিকে তোমাদের আগে，যখন তারা যুলুম করেছিল। আর এসেছিন তাদের কাছ্ তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন निয়ে，কিন্দू তারা ঈমান আনার ছিল না， এভাবেই আমি শাস্তি দেই অপরাধী লোকদের।
89．আর প্রত্যেক জন－গোচ্ঠির জন্য ছিল একজন রাসূল এবং यষন এসেছে তাদেব রাসূল，তश্থ কख্যসালা করা रয়েছে ঢাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে，আর তাদের প্রতি যুলুম করা इय्यनि।
৯8．यमि आপनि সক্দেহে থাকেন，या आমি आপনার প্রতি নাযিল করেছি তাতে； তরে জিজ্ঞেস কব্পন তাদের，যারা পাঠ ক্রে জাপনার পৃর্বের কিতাব। এসেছে जো आপনার কাছে সত্য আপনার র্রবের তরফ থ্থে। অতএব আপনি হবেন ना কখ্ন সন্দেহকারীদের শামিन।

##  <br> 



缺
 صِّ ○
৯৫. আর আপনি হবেন না কখনো তাদের শামিল-, যারা অস্বীকার করেছে আল্মাহ্র আয়াতসমূহ, তা হনে আপনি হয়ে পড়বেন ক্ষত্মিস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

د08. আপনি বলুন ः হে মানুষ! यमि তোমরা সন্দেহে থাক আমার দীনের ব্যাপারে, তাহলে জেনে রাখ, आমি ইবাদত করি না তাদের, যালের তোমরা ইবাদত কব্ব-আল্মাহ् ছাড়া, বরং आমি ইবাদত করি आল্মাহ্র, যিনি তোমাদের মৃত্য দেন। আরু আমি আদিষ্ট হর্যেছি, যেন আমি মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত হই।
১০৫. এবং আরো आদিষ্ট হয়েছি যে, আপনি প্রতিষ্ঠিত হন দীনে অকনিষ্ঠভাবে, আর কখনো মুশরিকদের শামিল হবেন না।
১০৬. এরং আপনি ডাকবেন না আল্মাহ্ ছাড়া কাউকে, या ना কোন উপকার করতে পারে আপনার, আর না কোন অ্রপকার করতে পারে আপনার। यদি আপনি এব্রপ করেন, তবে আপনি অবশ্যই হয়ে পড়বেন তখন যালিমদের শামিল।
১০৭. আর যদি আল্মাহ্ আপননাকে কষ্ট দেন, তবে তিनि ছাড়া তা দূর করার কেউ जেই। आর यদি ঠিনি আপনার মছপল চান্, তবে কেউ নেই রদ করার তাঁর সে অনুপ্রই। তিনি দান করেন তাঁর অনুগ্বহ যাকে চান, স্বীয় বান্দাদের থেকে। তিনি পরম ক্ষাশীল, পরম मऱानू।
\ob. आপनि বলুনः হে মানুষ! অবশ্যই এসেছ্ তোমাদের কাড় সত্য, তোমাদের রবের তরফ থেকে। অতএব যে কেউ সৎপথে চলবে, সে তো নিজেরই মংগলের জন্য সৎপথে


湤





## 




চলবে। আর যে কেউ তমরাহ্ হবে, সে তো তুরাহ্ হবে নিজেরই অকল্মাণের জন্য; आর আমি নই তোমাদের কর্মসম্পাদনকারী।
১০৯. আর আপনি অনুসরণ কর্পুন যে ওইী আপনার প্রতি করা হয় তার এবং সবর করুন, যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফয়সালা করেন আর তিনিই व্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

সৃর্রা కূদ, ১১:১২,১৩, ২৫, ২৬, ৩৬, ৯৬, ৯৭, ১২০
১২. তবে কি आপনি বর্জन করবেন, আপনার প্রতি যেে ওহী করা হয় তার কিছू, আর সংকুচিতি হয় आপনার মন এতে-এজন্য যে, তারা বনে ঃ কেন পাঠানো হয়নি তাঁর কাছে ধন-ভাখার, पथবा কেন आসিनि তাঁর সাথে কোন ফিরিশ্তা ; आপनि তো কেবল এ্রকন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয় কর্ম निয়ন্ত্রক।
১৩. अথবা তারা কি বলে ! সে (মুহাম্মদ) এ কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে! আপनি বলুন : তাহলে তোমরা নিয়ে এসো দশটি সূরা এর অনুর্রপতোমাদের রচিত এবং ডাকো यদি পার আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে, यদি তোমরা সত্যবাদী হও।
২৫. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নৃহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে বলেছিল : নিক্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী,
২৬. যেন তোমরা ইবাদত না করো আল্মাহ্ ছাড়া অন্য কিছ্রূ; আমি তো ভয় করছি তোমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের আयাবের।



##  










or ○

$$
\begin{aligned}
& 0
\end{aligned}
$$

৩৬. ఆरী পাঠাননা रয়েছিিল নৃহ্হের প্রতি এ মর্মে যে, তোমার কাওমের কেউ কথন্না ঈমান আনবে না, তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে। অতএব তুমি দুঃথিত হবে না, তারা যা করে তার জন্য।
৯৬. আর आমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট দলীলসহ,
৯৭. ফির্রাউন ও তার প্রধানদের কাছে। কিন্ত্র তারা অনুসরণ করেছিল ফির'আঊন্নে কার্यকলাপের এবং ফিরআউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না।
১২০. আর আমি রাসূলদের এসব বৃত্তান্ত आপनার কাছে বিবৃত করছি, যা দিয়ে आমি आপনার হ্রদয়কে মজবুত করি এবং এর মাধ্যমে আপনার কাছে এসেছে সত্য, আর মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সতর্কবাণী।

সূর্রা ইউসুক্ৰ, ১২: ৩, ১০২, ১০৮, ১০৯, ১১O
৩. आমি বিবৃত করছি आপনার কাছে একটি উত্তম বৃত্তাস্ত, आপনার কাছে ওইীর মাধ্যমম এ কুরান প্রেরণ কর্রে; यमिও आপनि ছिলেন এর আগে গাফিল্লদের শামিন।
১০২. এ হলো গায়েবের সংবাদ, যা আমি আপনাকে অবহিত করছি ওহীর মাধ্যমে। আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, য়খ তারা ষড়यন্ত্রের জन্য ঐ্রক্যমতে প্পৌছছছিল।

Jo৮. বলুন : এটাই আমার পথ, আমি ডাকি আল্মাহ্র দিকে সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্মাহ্ মহান, পবিত্র আর আমি নই মুশরিকদের শামিন।

M-
 0 ○ -19








 O وَ

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$





## Contents

১০৯. आর आমি পাঠাইন্ কোন রাসূল अপনার আগে পুরুষদের ছাড়া, যাদের কাছে आমি उरो পাঠিয়েছি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। তারা কি ড্রমণ করেনি পৃথিবীত্, আর দেথিनि, कि পরিণতি হয়েছিল ঢাদের পূর্ববর্তীদের ? অবশ্যই আখিরাতের আবাস ब্রেয় মুত্তাকীদের জন্য। চবুও কি তোমরা বোঝ না ?
১১০. "বশেষে যখন निরাশ হটো রাসূলগণ এবং লোকেরা ভাবলো যে, রাসূল্গণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে; তখन प्षॉদের্র काइ्र এलো आমার সাহাय্য। Чখ্রেই आমি রक্ষা কর্রি यাকে চাই।
 অপরাধী লোকদের থেকে।

৩o. এ ভাবেই আমি আপনাকে রাসূলর্রপে পাঠিয়েছি এক জনগোষ্ঠীর কাছে, গত रয়েচে যার आগে অनেক জनগোष्टी, তাদদর কাছে তিলাওয়াত করার জना, या आমি ওহী করেছি आপনার কাছে তা, আর্র তারা তো কুফ্ভী করে দয়াময় আল্মাহ্র সংগে। আপনি बनून ः তিनिই आমার बतरत, নেই কোন ইলাহ তিनि ছাড়া, তার্ইই উপর आমি उड्रসা कরি बবং তাঁবই काছে आমার প্রত্যাবর্তন।
 थতি কুর্জান বিধানরূপপ আরবী ভাষায় । आর यদি आপনি অनूসরণ কंख्रেন তाদের बষয়াল-शুশীর, आপनाর কাছে জ্ঞান অম্যর পর্, তবে থাকবে ना आझाइ्र विर्रणद्ध आभनाज जन्ग কোন অड़िভাবক, আর না কোন রक्ष।
.
نَنْجِّهَمْ . مِنْ مَبَلِّهَ أَمْمَ



 بَعْكَ


৩৮．আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম অনেক রাসূল আপনার পৃর্বে ब্রবং দিয়েছিলাম তাদির त্ত্রী ও সন্তান－সন্ত্ততি।＜োন রাসূলের ইখ্তিয়ার নেই যে，সে উপস্থিত করবে কোন নিদর্শন আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া। প্রত্যেক বিষয়ের সময় কাল नিপিবদ্ধ।

সূর্রা ইবৃর্যাহীম， $38: 8$ ，৫
8．आর आমি পাঠাইনি কোন রাসূन তার কাওমের ভাষা ছাড়া，য়াতে সে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতৈ পারে তাদের জন্য। আল্মাহ् याকে ইচ্ছা ৩ম্রাহ করেন এবং যাকে ই্ছা হিদায়েত দান করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী， रिক্মতওয়ালা।
৫．আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিত্যে，এই বলে： বের করে आনना র্তোমার কাওম＜্ক অঙ্ধকান থ্রেকে আলোতে এবং উপদেশ দাও তাদের আল্মাহ্র শাস্তির ঘ্টটনাবলী দিয়ে। नি巾য় এতে রয়েছে निদর্শ্রন প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যাক্তির’জন্য।
नुब्षा रिब्त्र，১৫ \＆৬，q，b，，，১০，১১
৬．জার তারা বল্ন ：অহে，যার প্রতি নাযিল করা হয়েছে কুরাআন！তুমি তো নিকিত পাগল！
Q．ऊককন ডूমি निए़ে এসো না আমাদের কাছে ফিরিশ্তাদের，यদি তুমি সত্যরাদ্ীী रึ ？
৮s आমি नाযিল করি ना ফिরিশ্তাদের চূড়ান্ত ফয়সালা ছাড়া，আরু তখন তারা অবকাশ পlєৈ ৈl।
৯．আমিই তো নাযিন করেছি কুরআন এবং নিশ্চিয় আমিই এর রক্ষক।







＊－子
 O
－ O年
回 － 0 O 4－1－1 O
১০. আর আমি তো পাঠিট়েছিলাম আপনার আগে র্রাসূল পৃর্বেকার জনগোষ্ঠীর মাঝে।
১১. আর আসেনি তাদের কাছে এমন কোন রাসূল, যাকে তার্রা ঠাট্টা-বিদ্রপ করতো না।

সूর্रा नাহन, ১৬ : ২, ৩৬, 8৩, 88, ৬৩, 48,359
২. তিनি नाযিन কর্রেन ফिতিশ্তাদের ওફীসহ স্বীয় নির্দেশে, নিজ বান্দাদের থেকে যাকে চান তার প্রতি এই বলে : সতর্ক কর যে, নেই কোন ইলাহ্ आयि ছাড়া। অতज্রব জামাকেই ভয় कऱ।
৩. আाমম তো পাঠিয়েছি রাসূল প্রত্যেক জনগেঙ্টীর কাছে, এ জন্য যে, তোমরা ইবাদত কর আল্মাহ্র এবং বর্জন কর তাগূতকে। তারপর তাদের কতককে আল্মাহ্ হিদায়েত দান করেন এবং তাদের কতকের উপর অ্য়্রাহী সাব্যস্ত কর্রন। অত্রব তোমরা ভ্রমণ কর্র পৃথिবীতে, आব্র দেখ, কেমন হয়েছিন भ্রিণ্ডি সত্য অস্ীীকারকারীদের ?

8ง. আयি তো প্রেরপ করিনি আপনার আগে কোন রাসূল পুব্রম মানুষ ছাড়া, যাদের কাছ্ आামি ওইী করেছিলাম। অতএব তোমরা জিজ্ঞেস কর জ্ঞানীদের यদি তোমরা না জান। (জারও দেখ্যুন-২১: ৭, २®)
88. প্রেরণ করেছিলাম রাসূল স্প্ষ্ব প্রমাণ ও গ্রস্থ দিত়ে এবং নাযিল করেছি অাপনার প্রতি आল-क्रরআन, যाতে आপনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন লোকদের্র কাছে, যা তাদের প্রতি নায়িল করা হয়েছে তা, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।









缺
,


○
৬৩. আল্মাহ্ন কসম! আমি তো প্রেরণ করেছি রাসূল বহু জন-গ্গোষ্ঠীর কাছে आপনার আগে, কিষ্ঠ্ শয়তান শোভা করেছিল তাদের জন্য, তাদের ক্রিয়া कलाপ 1 जতএব শয়তাম-ই তাদের অতিভাবক আজ এবং তাদের জন্য র্রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক आयাব।
৬8. আর আমি তো নাযিন করিনি আপনার প্রতি কিতাব এ উদ্দেশ্য ছাড়া যে, জাপनি বিশদটবে বর্ণনা করবেন তীদের কাছে, बে বিষয় তাব্রা মতভেদ করতো דা जবং शिদায়েত ও রॅহমত স্বক্রপ মুমিন লোকদের জন্য।
১১৩. आব্র অসেছিল তো তাদের কাছে এ্রক রাসাল তাদেরই মষ্য থেকে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার কত্রেছিল, ফজে পাকড়াও করেছিন ঢাদির आयाব, এমতবান্থায় ब্রে, তারা ছিन যাनिম ए

সृत्रा बनी ইम्रांौि, ১৭: ১৫, ৯৪, ৯৫, So৫, Jou
১৫. ......., आর आমি কাউকে खায়াব দেই না, রাসূল না পাঠানো পর্যন্ড।
৯৪. আর কোন কিছ্ছই বিরত রাণে না লোকদের ঈমান অনা থেকে, তাদের काছে যঘन रिमाয়েত আসে তারপর,
 আল্লাহ্ কি পাঠিক্যেেেন কোন মানুষকে রাসূূ করে ?
৯৫. বলুন ঃ যদি ফিন্রিশ্তারা যমীনে বিচরণ করতো निकिন্তে, তাহলে অবশ্যই आমি পাঠাতাম তাদের কাছে आসমমান থেকে ফিরিশ্তা রাসূলর্পপে।
১০৫. আর आমি তো নাযিল করেছি কুরআন সত্যসই এবং তা সত্যসহই নাযিল





 - وَهُمُ طلْبِّهُ كَ
 14


হয়েছে। আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককার্রীর্গপ।
১০৬．আর आমি নাযিল করেছি কুরজান খঃ－ খখ্তাবে，যাতে আপনি তা পাঠ করতে পারেন লোকদের কাছে ধীরেধীরে এবং आমি নাযিল করেছি তা ক্রমেক্রমে।

সূর্রা কাহফ，১৮：৫ ৫৬，১১০
৫৬．আমি তো পাঠাই রাসূলদের কেবল সুসঃবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে，কিন্দ্র কাফিররী ঝগগড়া করে বাতিন নিয়ে হক－ জে বার্থ করে লেওয়ার জন্য এ্রবং তারা গ্রহণ কর়ে আমার নিদর্শনাবলী এবং যা मिয়़ তাদের সত্ক করা হয়－তা， উপহাসের বিষয়ক্রপে।
১১০০：বলুন ：आামি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ，আমার প্রতি ওহী হ্： ভে，তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ। অত্রব যে কেউ তার রবের সাঞ্ষাত কামना কজে，সে ষেন্ ভাল কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীक ना করে।

8）．আর ম্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইব্রাহীমের কথা，সে ছিল সত্যনিষ্ঠ， नय।
৫）．আর ম্মরণ কব্রুন $এ$ কিতাবে মূসার কथा，সে ছিল বিশেষভাবে মনোনীত यान्ना এবং রাमून्न－नবी।
（8．आর ग्यরণ कরুन এ क्रिणाবে বর্ণিত ইসমাঈলের কথা，সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যবাদী অবং রাসৃল－নবী।
৫৬．আর ম্মরণ করুন এ কিতাবে বর্ণিত ইদ্রীসের কথা，আর সে ছিল সত্যনিষ্ঠ－नयी।

## 




## 里

 بِ بَّ

资 نَ فَلْيُحْ

 －أَنَّهُ年 －الْنَ ： ○ اهِ


সূর্রা তোহা, ২০ : ৭৭
৭৭. আর আমি ওহী করেছিলাম মৃসার প্রতি এই মর্মে বে, বের হও রাত্তের বেলায় আমার বান্দাদের নিয়ে এবং বানিয়ে নেও তাদের জন্য সমুদ্রের মাঝে এক ৩কনো পথ এবং ভয় করো না যে, তোমাকে ধরে ফেনা হবে পেছন দিক থেকে এবং শংকিতও হয়ো না।

সूर्रा জान्निয়া, ২১: ৭৩, ১০৭, ১০৮
१৩. আর आমি তালের্ বানিয়েছিনাম নেতা; ঢারা পথ্র প্রদর্শন করতো আমার নির্দেশ অनूসারে; आমি তাদের প্রতি ওহী করেছিনাম ভ্যাन কাজ্জ করত্তে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে; আর তারা তো আমারই ইবাদত করতো।
১০৭. জর आমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে বিশ্ব-জগতের জন্য রহমত স্বক্রপ ।
১০৮. বলুন ঃ জামার প্রতি তো ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্; সুতরাং তোমরা কি তাঁর প্রতি আয্মসমর্পনকারী रूে?

সৃর্রা হাচ্চ, ২২ : ৫২, ৫৩,৫৪, ৭৫
৫२. আর্র आমি পাঠাইনি आপনার আগে কোন রাসূल, आद ना कোন नयो, কিন্ত্র তাদের কেউ যখনই কিছ্ পাঠ করেছে, চখনই শয়তান তার্রাঠে কিছू প্রক্ষিষ্ট করেছে। তবে आলাহ্ বিদূরিত করেন, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তা। তারপর आল্মাহ् সুপ্রতিষ্ঠিত কররন ঢাঁৰৰ আয়াতসমূহ। আর আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।
৫৩. এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিধ্ট করে আল্মাহ তা পরীক্ষাস্বর্রপ করেন তাদের


## 



 م





 نَيْنَّنَّ ك
 (-10r


জন্য; যাদদর অন্তরে রয়েছে ব্যাধি এবং যারা পাষাণ ऊुদয়, निषয় याলिমরা ররয়েছে চরম মতবিরোধে।
৫8. आद্গ ৭জন্য যে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, ইহা সত্য আপনার রবের তরফ থেকে। তারপর তারা যেন তাতে ঈমান আনে এবং এর প্রতি ঢাদের অন্তর্র বিণয় হয়। আর নিষ্য়্ আল্মাহ্ তো সর্নল-সঠিক পথে পর্রিচালিত করেন তাদের, যারা ঈমান এনেছে।
9८. आাল্মাহ् মनোनीত কब্নে ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য - बেকেও। নিচয় আল্মাহ্ সর্বশ্রোতা, . সर्ব্রস্টা।

## সूর্রা. মू'मिनून, ২৩ :88,8৫,8৬

88. তাব্রপর आমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলদের একের পর बক। যখনই এসেছ্ কোন জন-গ্গেষ্ঠীর কাছে তাদের রাসূল, তখনই তারা তাকে অস্বীকার করেছে। এরপর আমি ধ্বংস করি তাদের একের পর এক এ্রবং করে দেই তাদের কাহিনীর বিষয়। সুতরাং ধ্木ংস হোক তারা, যারা ऋমান पनि না।
8৫. তারপর আমি পাঠালাম মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনাবলী ও ম্পষ্ট প্রমাণসহ,
8৬. खिন্নআओন তার পার্রিষদবর্গেন কাছে। কিন্ত্র তার্রা অহংকার করন্লো, আর তারা তো ছিন উদ্ধত সম্পদায়।

## সূরা নূর্র, ২৪ : ৫৪

৫8. यनুन : তোমরা আনুগত্য কর আল্নাহ্র এবং আनুগত্য কর




x


Ó
.

রাসূলের। কিন্দু যদ্ তোমরা মুখ ফিরিক়ে নেল，তবে রাসূলের উপর अर्পিত দায়িত্বের জনা ক্বল রাসূলই দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্রেत জना ত্তামরাই দায়ী। অত্রব यमि ঢোমরা তার（রাসূললর）আনুগত্য কর，তবে হিদায়েত লাভ করবে। আর রাসূলের কাজা তো কেবস শষ্টভাবে बीन下 कেखয়া
 © © ©৭，৫b
१．কाযিররা বनल，এ কেমন রাসূল， যে খানা খায় এবং হাটে－বাজারে চলাফেরা করে，কেন নাযিল করা হয় না তার কাছে কোন ফিরিশ্তা，যাতে সে তাঁর সংগে সতর্ককারীরূপপ श্কাকো？

৮．অथবা তাকে কেন কোন ধन－ভাधার निওয়া इड़ नो，जथया কোন বাগান，या থেকে সে আহার্य সপ্মহ করতে পারে ？ আর যালিমরা আরো বলে，তোমরা তো কেবन অनুসরণ করছো এক यাদূগ্রস্ত ব্যক্তির।
২০．আর আমি পাঠাইনি आপনার পূর্বে কোন রাসূল，किন্ত্র ঢারা খেতেন এবং হাটে－বাজারে চলাফ্রো কয়েতেন । আর आমি করেছি তোমাদের কতককে কতকের জन户 পরীশ্মাস্বর্রপ। তোমরা কি সবর করবে ？তোমাদের রব তো সर्ब্র্টষ্য।

8১．আর যখন তারা আপনাকে দেথে，তখন তারা আপনাকে গণ্য করে কেবল ঠাট্টা－ বিদ্রুপের পাত্ররূপে এবং বনে ：এ－ই কि সে，যাকে आল্মাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন ？

人－أَّ ，

 ．


$$
\begin{aligned}
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$

82．जে তো আমাদের পথঅ্রষ্ঠ করেই দিত আমাদের দেব－দেবীদের ব্যাপারে। यদি ন়া আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় থাকতাম। আর অচিরেই তারা জানবে যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে আযাব কে अধিক পথভ্রষ্ট।
৫৬．আর আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে কেবन সুসংবাদদাजা 3 সতर्कকারী－ রূপে।
ष9．आপনি বলूন ：आমি চাই না তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময়；কিন্ত্র যে ইচ্ছা করে，সে যেন তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করে।
৫৮．আর आপনি निর্ভর করুন সেই চিন্বজ্জীবের উপর，যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন্ন；আর তিনি যথেষ্ট তাঁর বান্দাদের্ পাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে।

## সूর্रा नाমৃ्न，२१ ：8৫

8৫．আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম সামৃদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালিহ্হেক，এ निর্দেশসহ，তোমরা ইবাদত কর आল্নাহ্র；কিন্ড্র তারা দু’দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করতে नाগলো।

## সূর্रा কাসাস，২৮：8৩，৫৯

8৩．আর আমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিणा পृर्यবর্তী बহू মানব－গ্গেষষ্ঠকে ঋ্মংস করার পর，মানুমের জন্য জ্ঞান－ বর্তিকা，হিদায়েত ও রহমত－স্বর্রপ， যাতি তার্না উপদেশ গ্রহণ করে।

Q৯．আার आাপনার রব ধ্বংস করেন না জনপদসমূহ। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি


O
－ov ○

> 利包
> -1
．




প্রেরণ করেন তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল, यিনি তিলাওয়াত করে শোনান তার অধিবাসীদের আমার আয়াতসমূহ। আর আমি ধ্বংস করি না জনপদসমূহ, কিন্তু যখন এর বাসিন্দারা যুলুম করে।

## সূর্রা আনকাবূত, ২৯: ১8

38. আর आমি তো পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার কাওমের কাছে। সে অবস্থান করেছিল তাদের মাঝে নয় শ’ পঈ্বাশ বছর। তারপর তাদের পাকড়াও করেছিন মহাপ্লাবন; কেননা তারা ছিল यानिम।

## সূর্রা রূম, ৩○:8१

89. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম আপনার পূব্বে রাসূলদের তাদের কাওমের কাছে। তাঁরা নিয়ে এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন; তারপর आমি শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের, यারা অপরাধ করেছিল। আর आমার দায়িত্ব মু’মিনদের সাহায্য করা।
সূর্রা আহযাব, ৩৩ ঃ ১, ২, ৩, ২১, ৩৬, ৩৮, ৩৯, 8০, 8৫, 8৬, 8৭, 8৮;
১. হে নবী! আপনি ভয় করুন আল্মাহ্কে এবং আনুগত্য কববেেন না কাফির ও মুনাযিকদের। নিশ্চয় আল্মাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।
২. আর আপনি অনুসরণ করুন, আপনার রবের তরফ থেকে আপনার কাছে যে ওহী করা হয়, তার। নিচয় আল্মাহ্ সম্যক অবহিত, তোমরা যা কর, সে বিষয়ে।
৩. আর আপनি ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর এবং আল্নাহ্-ই যথেষ্ট কর্মসম্পাদনে।


16-9َ



 نَ


 وَ وَكُّ
 -r
 -


২১．তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা রাথে তার জন্য রয়েছে রাসূলুল্মাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ

৩৬．আর যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় ফয়সালা দেন，তখন কোন মু’মিন পুরুষ বা মু’মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন ইখ্তিয়ার থাকবে না। চৰে কেউ অমান্ম করলে আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলকে，সে তো তুম্রাহ হবে চরমভাবে।
৩৮．नবীর জन्य কোন বाধা नেই সে ব্যাপারে，যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন আল্মাহ্ তার জন্য। এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি，যারা গত হয়েছে পৃর্বে，তাদের বেলায়৫। আর আল্মাহ্র নির্দেশ তো সুনির্ধারিত।
৩৯．তারা প্রচার করতো আল্লাহ্র বাণী এবং ভয় করতো তাঁকে；আর ভয় করতো না কাউকে আল্মাহ্ ছাড়া，এবং আল্মাহ－ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।
80．মूহাম্মদ পিতা নন তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের，বরং তিনি আল্মাহ্র রাসূন এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
8৫．হে নবী！আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীর্গপে，সুসংবাদদাতাব্পপে এব্ সতর্ককারীকপে，
8৬．আর আহবানীকারীরূপে আল্লাহ্র দিকে তাঁর হুকুম্মে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।
89．আর আপনি সুসংবাদ দিন মু’মিনদের যে，তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র তরফ থেকে মহা－অনুগ্রহ।
8৮．আর আপনি অনুসরণ করবেন না কাফির ও মুनাফিকদের এবং，ঊপেক্ষা কর্পন


তাদের নির্यাতন এবং ভরসা করুন্ন
आল্মাহ্র উপর；আর आল্নাহ্ই यথেষ্ট
কম সম্পাদনকারীরূপে।
সূর্রা সাবা，৩৪：२৮，৩৪，৩৫
২৮．আর आমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সমগ্গ মানবজাতিন জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে，কিন্ট্র অধিকাংশ মানুষ জানে না।
08．আর आমি তো পাঠাইনি কোন জনপদ̆ কোন সতর্ককারী，কিস্ত্ তার বিত্তবান अधिবাসীরা বनেছে，心োমরা या নিয়ে প্রেরিত হয়েছে，आমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।

৩৫．আর তারা আরো বলেছে，আমরা अধিক সমৃদ্ধশালী সম্পদে ও জনবলে। অতএব আমাদের শাত্তি দেওয়া হবে ना।
সूব্রা सাত্ন্রে，৩৫ ：२৪，২৫
28．आমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীধপপে। আর এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই，যাদের মবেযে গত इয়নি কোন সতর্ককারী।

২๔．आর ঢারা यদি আপনাকে অস্বীকার করে，তবে তো অস্বীকার করেছিল্ তাদের পূর্ববর্তীরাও；অসেছিল তাদের কাছ़ তাদের রাসূলগণ স্পট্ট নিদর্শন， সरोखा उ উ豖ल किতाय निए़ে।
সूর্রা ইয়াসীन，৩৬：১，২，৩，৪，৫，৩০
১．ইয়া－সीन，
2．কসম কুরআनে হাকীЈনর，
৩．निশয় आপनि তো রাসূলদের শামিল，
8．आপনি आছেন সরল－সঠিক পথে।


## ג1

 1－rı
 का
和 －وَمَنْحْ بَ 0



$$
\begin{aligned}
& 0 \text { O-r } \\
& \text { O-r } \\
& \text { O- }
\end{aligned}
$$

৫．এ কুরजান नायিनকৃত পরাক্রমশাनी， পরম দয়ালু আল্মাহ্র তরফ থেকে।
4．यাতে आপनি সতর্ক করতে পারেন এ্রন লোকদের，যাদের পিত্－পুরুষ্মদের সতর্ক कরা হয়नি，ফলে তারা রয়েছে গাফिल।
৩০．হায়，আফসোস বান্দাদের জন্য！आসিনি তাদের কাছে কোন রাসূল，যার সাথে তারা ঠটট্টা－বিদ্রপপ করেনি ।

সূत्रा সাফ্যাত，৩৭：১৭১，১৭২，১৮১
১৭১．আর অবশ্যই আমার একথা পৃর্বেই স্থির হয়েছ্ আমার প্রের্রিত বান্দাদের मツ্পকে यে，
১৭२．অবশাই তারা হবে সাহাযাপ্রাক্ত।
S65．অর সালাম রাসূলদের প্রতি।
সूर्रा ছছায়াদ，৩৮：৭०
9०．आমার काছছ তো ওरी এসেছে যে， आমি কেবল একজন স্পষ্ট সতক্ককারী।

সূ＜্রা সু’মিन，৫०：«১，৭৮
৫）．निकয় आমি সাহায্য করবো আমার রাসূলদের এবং यারা ঈমান এनেছে जাদের পার্ধিব জীবনে，আর যে দিন দাঁড়াবে সাক্ষীগণ।

9৮．आর आমি ত্রে পাঠিয়েছিলাম অनেক রাসূল আপনার আগে，যাদের কতকের কথা বিবৃত করেছি আপাপার কাছে प্রবং কতকের কথ্যা বিবৃত করিনি আপনার কাছে। কোন রাসূলের সাষ্য নেই যে， সে উপস্থাপিত করবে কোন নিদর্শন আল্লাহ্র অनूমতি ছাড়া। যখन এসে यাবে আল্মাহ্র निর্দেশ চখন ফয়সালা হয়ে যাবে যথাযথভাবে；আর তখন ক্সত্র্গ্স্ত হয়ে পড়ণে বাতিলপন্থীরা।

O － 0 هَهُمْ

## ．



信
 －
 GEETV．
行


＂یه


সूत्रा হा-মीম आাস্ সাজদা, 8১:8৩
8৩. আপনার সম্বক্ধে তো ช্ধু তা-ই বলা इয়, या বলা হতো জপনার পৃর্ববর্তী রাসূনদের সস্পর্কে। निচয়্য আপনার বর তো কমাশীল এবং কঠোর শাত্দিদাতা।

সুর্রা শুরা, ৪২: ৩, ৭, ৫১, ৫২
৩. এভাবেই ওহী করেন आপনার প্রতি এবং আপনার পৃর্ববর্তীদের প্রতি আল্লাহ্-যিনি পরাক্রমশানী, হিক্মতऊয়ाना।
१. आর এভাবেই आমি उহী করেছি आপনার প্রতি কুর্ান আরবী ভাষায়, याতে आপনি সতর্ক কর্রতে পারেন উম্মূ কুরা-নগরসমূহের মাতা মক্কা ও এর্র চার পাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার্রেন কিয়ামতের দিন সম্পক্কে, याত बোন সন্দেহ নেই। একদন যাবে জান্নাচ্তে এবং জারেক দল জাহন্নাম।
৫). আর মানুষের অবস্থা এমন নয় বে, आল্াाহ কथা বলবেন, তান সাথ্থে ওছী ব্যতিরেকে, অধবা পর্দার आড়াল ব্যতিরেকে, অथবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেরে, বে দৃত আল্মাহুন অনুমতি ক্রু্ম তিনি या চান তা প্ৗছি্রে দেবে। आল্লাহ্ সমूন্নত, প্রজ্ঞাময়।
Q२. आার এडবেই আমি জাপনার্র প্রতি ওইী করেছি ক্রারান আমার নির্দেশে, জাপনি তো জানডেন না কিতাব কি जবং ঈমান कि! কিब्टू জाমि কর্রেছি এ কুরজানকে আলোকবর্তিকা, হিদায়েত দেই এর সাহায্যে यাকে চাই আমার বান্দাদদর থেকে; আর আপনি তো দেখান সরল-সঠিক পথ।
 ,

 مَهُ قَبِلبَ
r- وَ
 وَمَّ حُوْكَهِا

 (


 ٪r





সৃর্না যুখর্रুফ, ৪৩ : ২৩, ২৪, ৪৩, 88, ৪৫
২৩. আর এভাবেই আমি যখনই পাঠিয়েছি আপনার আগে কোন জনপদে কোন সতর্ককারী, তখনই বলেছে এর বিত্তবান ব্যক্তিরা : আমরা তো পেয়েছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের এক মতাদর্শের উপর এবং আমরা তো তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।
२8. সতর্ককারী বলতো ः आমি यদি তোমাদের কাছে নিয়ে আসি উত্তম পথ নির্দেশ তার চাইতে, যার উপর তোমরা পেয়েছ তোমাদের পূর্বপুরুমদের, তবুও কি তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে? তারা বলতো : আমরা তো প্রত্যাখ্যান কবি, তোমরা या निয়ে প্রেরিত হয়েছ, তা।
8৩. সুতরাং আপনি দৃঢ়ভাবে ধারন কর্রুন आপনার প্রতি যা ওহী করা হয় তা। আপন়ি তো আছেন সরুল-সঠিক পথে।
88. আর নিষয়ই এ কুরআন আপনার ও আপনার কাওমের জন্য সম্মানের বস্তু। অবশ্যই এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।
8৫. আপনি জিজ্ঞেস কর্পুন आপনার পৃর্বে যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদের, আমি কি স্থির করেছিলাম দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন ইলাহ যার ইবাদত করা যায় ?

সৃর্রা आহকাফ, ৪৬: ৭,৮, ৯
१. আর যখন তিনাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন কাফিররা সত্য সম্বক্ধে বলে, যখন তা তাদের কাছে উপস্থিত হয়, এতো সুস্পষ্ট यাদু।
rr- وَكْنِلِ

$$
\begin{aligned}
& \text { 准 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تَكُ } \\
& \text { - كفْشِوْ }
\end{aligned}
$$

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ وَسْوْنَ تُسْحَوُوْكِ }
\end{aligned}
$$




৮. অথবা তারা কি বলে, মুহাম্মদ কি এ কুরআন নিজ্ে রচনা করে নিয়েছে ? आপনি বলুন : यদি আমি ইহা নিজে রচনা করে থাকি, তবে তোমরা কিছুতেই বাচাতে পারবে না আমাকে আল্পাহ্র শাস্তি থেকে। আল্মাহ্ সবিশেষ অবহিত সে বিষয় যাতে তোমরা আলোচনায় লিপ্ত আছ। তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী হিসেবে আমার ও তোমাদের মধ্যে। आর তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৯. বলুন ঃ आমি কোন अভিনব রাসূল নই। আর আমি জানি না, কী করা হবে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে ? आমি তো অনুসরণ করি কেবল তারই, যা ওহী করা হয় আমার প্রতি। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র ।

সূর্রা মুহা্যদ, 8৭: ৩২, ৩৩
৩২. নিশই যারা কুফরী করে আর আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং রাসৃলের বিরোধিতা করে তাদের কাছে হিদায়েত সুম্পষ্ট হওয়ার পর, তারা কোনই কতি করতে পারবে না আল্লাহ্র। আর তিনি অবশ্যই ব্যর্থ করে দেবেন তাদের কর্ম।
৩. হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনুগতা কর आল্নাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর বিনষ্ঠ করো না নিজেদের কर्ম।

সूরা ফাত্হ, ৪৮ : ৮, ৯, ১৩, ১৭, ২৭, ২৯
৮. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সাক্ষীরৃপে, সুসংবাদদাতার্দপে এবং সতর্ককারীরূপে,
৯. যাতে তোমরা ঈমান আন আল্মাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং
.
罒

 ○وَهُوَ الْغَفْرُرُرالرَحِيمٌ

 - لانْ

كr



##  



রাসূলকে শক্তি যোগাও আর তাঁকে সন্মান কর। আর তোমরা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর আল্মাহ্র সকালে ও সन्ধ্যায়।
১৩．আর যে ঈমান আনে না আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আমি তো তৈরী করে রেখেছি সে সব কাষিরদের জন্য জাহান্নামের আখন।
১৭．．．．আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্মাহ্ ও চাঁর রাসূলের，তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে। প্রবাহিত হ্ম यার পাদদেশে নহরসমূহ। কিন্ত্ যে কেউ মুখ্খ ফিরিয়ে নেবে，তিনি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।
२१．निकয় আল্মাহ্，বাষ্তবায়িত করে দেথি－ ত়েছেন তাঁর রাসূলকে স্বপ্লটি যथাযथ－ ভাবে। অবশ্যই তোমরা আল্মাহ্র ইচ্ঘায় প্রবেশ করবে মসজিদে－হারামে নিরাপদে，তোমাদের কেউ মাথা মুড়াবে এবং কেউ চূল ছোট করবে； তোমরা ভয় করবে ন্ম। আর আল্মাহ্ জানেন，যা তোমরা জান না এবং তিনি এ ছাড়াও তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।
২৯．মুহাশ্মদ আল্মাহ্র রাসূল；আর তাঁর সাহাবীগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজ্রের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানু ভূতিশীল；ডুমি তাদের দেখতে পাবে द्रकळূ ও সिজ्দाয় অবনত，
 তাদের লক্ষণ তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে সিজ্দান্র প্রভাবে，এর্রপই তাদের जুলাবলী বর্ণিত রয়েছছ তাఅরাতে এবং ইন্যীলেও। তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ，यা নির্গত করে তার অংকুর，তারপর তাকে শক্ত ও পুষ্ট করে



 رَحْحَ

旁

 1

এবং পরে স্বীয় কাত্রের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, या আনন্দিত করে চাষীকে। ফলে, ঢাদের কারণে কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন, আল্পাহ্ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে কমা ও মহাপুরক্কারের।

## সূর্রা रজুর্রাত, 8৯ : ৭, ১৪, ১৫

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে তো আছেন আল্মাহ্র রাসূল, তিনি যদি মেনে চলেন তোমাদের কথা अनেক বিষয়ে, তা रলে অবশ্যই তোমরা কষ্ট পাবে। কিন্ত্র আল্মাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং শোভনীয় করেছেন তা তোমাদের অন্তরে, আর অপ্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে, ররাই আছেন সঠিক পথে।
38. ....... আর যদি তোমরা আনুগত্য কর আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলের তবে লাঘব করা হবে না তোমাদের কর্মফল থেবে কিছ্ছই। নিষয় আল্মাহ্র পরম কমাশীল পরম দয়ালু।
১৫. মু’মিন তো তারা, যারা ঈমান আনে আল্মাহ্র এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, তারপর সন্দেহ পোষণ করে না, আর জিহাদ করে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্মাহ্র পথথ, তারাই প্রকৃত সত্যবাদী।

## সূর্रা यাব্নিয়াত, ৫১ : ৫২.

৫২. এভাবেই, যখন তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে কোন রাসূল এসছে, তখনই তারা তাকে বলেছে : এজো এক যাদুকর, অথবা এক পাগল।





سَلحِرْ آَمْمَجْنُوُنُ

সূর্রা হাদীদ, ৫৭ : ৭,৮, ১৯, ২৫, ২৬, ২৭
৭. তোমর্না ঈমান আনো আল্মাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর তা থেকে, যার উত্তরাধিকারী আল্লাহ্ তোমাদের করেছেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে এবং ব্যয় করে, চাদের জন্য রয়েছে মহাপুরক্কার।
৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঈমান आनছে না আল্ধাহ্র প্রতি অথচ রাসূল आহবান কর্নছেন তোমাদের ঈমান আনতে তোমাদের রবের প্রতি। আর আল্মাহ্ তো অংগীকার গ্রহণ করেছেন তোমাদের থেকে যদি তোমরা সু’মিন इ৫।
১৯. আর যারা ঈমান আনে আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসৃলের প্রতি, তারাই সিদ্দীক শ শহীদ তাদের রবের কাছে। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার এবং তাদের নূর। আর যারা কুফরী করেছে এবং অস্বীকার করেছে আমার্ আয়াতসমূহ, তারাই দোযখের अধिকারী।
২৫. निफয়ই आমি পাঠিয়েছি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং নাযিল কর্রেছি তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়নীতি ; यাতে মানুষ কায়েম করতে পারে ইনসাফ। আর আমি দিয়েছি লোহাও, যাতে রয়েছে প্রচ শক্তি এবং প্রভূত কল্যাণ মানুষের জন্য। আর এ জন্য যে, আল্মাহ্ প্রকাশ করে দেবেন, কে সাহায্য করে চাকে না দেचেও এবং তাँর র্राসূलকে। निकয় आল्वाহ् শক্তিমান, পরাক্রমশালী।
২৬. আর আমি তো পাঠিয়েছিলাম নৃহ্ ও ইব্রাহীমকে এবং দিয়েছিলাম তাদের






 الْ






$$
\left.0 \sin ^{5}{ }^{2} \sec ^{2}+1\right)(9)
$$




বংশধরদের নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্ত্র जাদের কতক হিদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছিল, আর অধিকাংশই ছিন ফাসিক।
২৭. তারপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার অনেক রাসূলকে এবং অনুগামী করেছিলাম ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইন্জীল এবং দিয়েছিলাম তাদের অন্তরে, যারা তার অনুসরণ করেছিল, সাহমর্মিতা ও দয়া। কিন্ত্র সন্ম্যাসবাদ তা তো তারা নিজেরাই উজ্ভাবন করেছিল, आমি তা তাদের জন্য বিধান দেইনি, কিষ্ত্র ঢা করেছিল আল্মাহ্র সন্ত্রি লাভের জন্য, অথচ তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। সুতরাং আমি দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিন তাদের পুরক্কার, আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক।

সৃভ্রা মুজাদালা, ৫৮ : ৫, ১২, ২০, ২১
৫. निচ্য় যারা বিরোধিতা করে আল্মাহ্ ও চাঁর রাসূলের, তাদের লাঞ্ছিত করা হতে, যেমন নাগ্রিত করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের। আর আমি তো নাযিল করেছি স্প্ট আয়াত কাফিরদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।
১২. ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন চূপেমেপে কথা বলতে চাইবে রাসূল্লে সংগে, তথন তার আগে সাদাকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। তবে যদি ঢোমরা তা না পার, তবে আল্লাহ্ তো পরম ফ্ফমাশীল, পরম দয়ালু।
২০. निषয় যারা বিরোধিতা করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তারা তো চরম লাঞ্ছিতদের শামিল।





 lguza \} ¢


0
২১. আল্মাহ্ সিদ্ধাত্ত করেছেন অবশ্যই বিজয়ী হবো आমি এবং আমার রাসূলগণ; निশ্ঠয় आল্মাহ् শক্তিমান, পরার্রমশীল।

সৃর্রা হাশ্র্র, ৫৯: 8, ৭
8. ইशা এজন্য যে, তারা বির্রুদ্ধাচরণ করেছিল আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আর কেউ বির্থদ্ধাচরণ করনে আল্মাহ্র, আল্মাহ্ তো শাা্তি দানে কঠোর।
१. या কিছ্ス আল্মাহ্ সহজে দিয়েছেন (বিনা যুক্ধে) তাঁর রাসৃলকে জনপদবাসীদের থেকে, या আল্মাহ্র রাসৃলের, তাঁর নিকট आশ্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিস্কীনদের ও পথের সন্তানদের। यাতে তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান, কেবন তাদেরই মাঝো সম্পদ আবর্তিত না হয়। আর রাসূল যা তোমাদের দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তিনি যা থেকে তোমাদের বারণ করেন ঢা থেকে বিরত থাক। তোমরা ভয় কর आল্পাহ্কে। নিশয় আল্মাহ্ শাস্তি দানে कठार।

## সুর্রা সাষ্ম, ৬১ : ৯

৯. তিনিই প্রের্রণ করেছেন তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও দীনে इক দিয়ে বিজয়ী করার্র জন্য এ দীনকে সব দীনের উপর, यদিও অপসন্দ করে মুশরিক্রা।

## সूত্রা জूমू"জা, ৬২ \& २

২. তিনিই পাঠিয়েছেন উন্ষীদের মাবে একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, यিনি আবৃত্তি করে শোনান তাদের তাঁর আয়াত্সমূহ, পরিশদ্ধ করেন তাদের এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও रिক্মত, আর তারা তো ছিন এর आগে স্লস্ট ওমরাহীতে লিপ্ত।
,r


A O

 كَ كَ ,








সূর্রা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৫, ৬, ১২
Q. আসেনি কি তোমাদের কাছে প্র্ববর্তী কাফিরদের খবর ? আর তারা তো আস্বাদন করেছিল তাদের কর্মের প্রতিফন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।
৬. ইহা এ কারণে যে, তাদের কাছে আসতো তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তখন তারা বলতো : মানুষই কি আমাদের পথের দিশা দেবে? তারপর তারা কুফরী করলো এবং মুখ ফिরিয়ে নিল, কিন্তু আল্মাহ্ পরওয়া করেননি। আর আল্মাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।
১২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসৃলের, কিত্তু যদি ঢোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার কর্রা।

## সূর্রা তালাক, ৬৫ :৮

b. অনেক জনপদবাসী ছিল, যারা অবাধ্যতা করেছিল তাদের রবের নির্দেশের এবং তাঁর রাসূলদেরও ; ফলে আমি তাদের থেকে হিসাব নিয়েছিলাম. কঠোর হিসাব এবং দিয়েছিলাম তাদের কঠিন শাষ্তি।

## সূব্রা হাক্কা, ৬৯ : ১০

১০. আর তারা অমান্য করেছিল তাদের রবের রাসূলকে, ফলে তিনি পাকড়াও করেন তাদের কঠোর আযাবে।

সৃব্রা মুযৃयামৃমিল, ৭৩ ঃ১, ২, ৩, ৪, ৫
১. হে বস্ত্রাবৃত!
২. আপনি রাত্রি জাগরণ করুন, এর কিছ্গ অংশ ছাড়া,



r-1

## 年



我




 0 -- 0 -
৩. অর্ধেক রাত অথবা তার চাইতে কিছূ কম,
8. অথবা তার চাইতে কিছু বেশী। আর তিলাওয়াত কব্পুন স্পষ্টভাবে কুরআন ধীরেধীরে,
৫. नि‘য় आমি अচিরেই नাযিল করছ্ আপনার উপর খুরুভার বাণী।

সৃব্রা কিয়ামা, ৭৫: ১৬, ১৭,১৮
১৬. आপनি সঞ্ঠালিত করবেন না ওহীর সাথ্ আপনার জিহ্বা তা দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য।
১৭. नিশয় আমার দায়িত্ব হলো রর সংরক্ষণ এবং এর পাঠ করিয়ে দেওয়া।
১৮. সूতরাং যখन आমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ कद্रু।
১৯. তার্রপর আমারই দায়িত্ব এর বিশদ ব্যাখ্যার।

সৃর্रা জালাক, ৯৬ : ১, ২, ৩, 8, ৫
১. आপনি পাঠ করুন আপনার রবের নামে, यিনি সৃষ্টি করেছেন,
২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে।
৩. आপনি পাঠ কর্নু, আর आপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত।
8. यিनि শিক্ষা দিহ়েছেন কল্লমের সাহায্য,
৫. শिক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, यা সে জানতো না।

or

0 -


$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

[^4]
## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## কিয়ামত ও আখিরাত

কिয়ামত - قنيامت

সূর্木া ফাতিহা, ১: ১, ২,৩
). সমন্ত প্রশংসা আল্gাহ্, যিনি ব্রব সারা জাহানের
२. यिनि পরম দয়ানু, পরম কক্পवाময় ;
৩. यिनि दिচার দিন্নের মালিক।

সৃর্রা বাকাदা, २ : 8৮, ৮৫, ১২৩
8৮. आার তোমরা ভয় কর সেদিনকে, यেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কার্ো থেকে কোন সুপারিশ কবুল করা रবে না এবং কোন বিনিময় গ্রহণ করা रবে না ; आর जারা কোন প্রকার সাহাय্য প্রাত্ হবে না।
৮৫.
........ তবে কি তোমরা ঈমান আনো কিতাবের কিছ্ম অংশে এবং প্রত্যাখ্যান কর जর কিছ্ম অలশ সুত্রাং তোমাদের মাবে যারা এর্রপ করে, ঢাদের जকমাত্র শাষ্তি এ দিन্য়ার জীবনে হীনতা जবং কিয়ামতের দিন তারা নিকিক্ত হবে কচার শাত্তিতে। আর আল্লাহ অনবহিত নন তারা যা করে সে সম্ধক্ধে।
১২৩. आর তোমরা ভয্র কর সেদিনকে, ব্যেিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না जরং কবুল করা হবে না কার্রা থেকে কোন বিনিময়, आর কাজে আসবে না কারো কোন সুপরিশ এবং তারা কোন সাহাय্যও পাবে না।

## 



寧





 ○وَ وَّكَ

 ,

○

সূরা आনে ইমরান, ৩ : ২৫, ৫৫, ১০৬, ১০৭, ১৮০, ১৮৫
2৫. कী অবস্থা হবে ঢাদের যথন আমি তাদের একত্র করবো এমন একদিনে যাতে কোন সন্দেহ নেই? আর দেয়া হবে প্রত্যেককে পূর্ণভাবে তার অর্জিত কর্মফল ; তার প্রতি কোন যুলুমও করা হরে না।
৫৫. স্মরণ কর, आল্মাহ বললেন ঃ হে ঈসা! आমি তো তোমাকে মৃত্যু দেব, তবে এখন তোমাকে তুলে নেব আমার কাছে, আর পবিত্র করবো তোমাকে তাদের থেকে যারা কুফরী করেছে। আর যারা প্রকৃতভাবে তোমার অনুসরণ করবে, আমি ত্রাদের প্রাধান্য দেব কাফিরদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত। তারপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অবশেষে আমি ফয়সালা করে দেব তোমাদের মাবো সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতডেদ করতে।
১০৬. কিয়ামতের দিন অনেক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং অনেক মুখ কাল হবে, যাদের মুখ কান হবে তাদের বলা হবে, তোমরা কি কুফরী করেছিলে ঈমান আনার পরে? অতএব তোমরা শাশ্তি ভোগ কর, যে কুফর্রী কর্রতে সে কারণে।
১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্দূ হবে, তারা থাকবে আল্মাহ্র রহ্মতের মধ্যে ; সেখানে তারা স্থায়ী হবে।
১৮০. আর যারা কৃপণতা করে, আল্মাহ তাদের यা দিয়েছেন নিজ অনুপ্রহে তাতে,তারা যেন কিছ্তেই মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গকর, বরং তা তাদের জন্য অমগলকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে, তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় অবশ্যই পরিয়ে দেয়া হবে।


আসমান ও যমীনের মীরাস আল্মাহ্রই। আর আল্মাহ্ সবিশেষ অবহিত, তোমরা যা কর, সে বিষয়ে।
১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্অহণ করবে। আর অবশ্jই তোমাদের পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে তোমাদের কর্মফল কিয়ামতের দিন। আর যাকে দূরে রাখা হবে জাহান্নাম থেকে এবং দাখিল করা হবে জান্নাতে, সে-ই সফলকাম। আর দুনিয়ার জিন্দেগী ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ ছাড়া আর কিছ্র নয়।

## সৃর্रा निসা, 8 :৮৭,১৫৯

৮৭. आল্মাহ, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, নেই কোন সন্দেহ এতে। আর কে অধিক সত্যবাদী আল্মাহর চাইতে কথায়?
১৫৯. আহ্লে কিতাবের মধ্যে কেউ থাকবে না, যে ঈমান আনবে না তার-ঈসার প্রতি, তার মৃত্যুর পৃর্বে এবং সে কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে তাদের বিক্পুদ্ধে।

সूর্木া জান্ফাল, ৬ : ১২, ১৫, ১৬, ৩১, ৭৩
১২. आপনি বলুন : आসমান ও যমীনে যা কিছू আছে তা কার? বলে দিন ঃ তা আল্মাহর। তিনি রহম করা নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। অবশ্যই তিনি তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামতের দিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরাই नিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা ঈমান आনবে না।
১৫. আর্পনি বলুন ঃ আমি তো ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির, যদি आমি নাফরমানী করি আমার রবের।




## 




症
0 - كَ
১৬. যাকে রক্ষা করা হবে সেদিন এ আযাব থেকে, তার প্রতি তো তিনি রহম করবেন, আর এটাই স্পষ্ট সাফল্য।
৩). অবশ্যই ঝ্ষচ্রিস্থি হয়েছে তারা, যারা অস্বীকার করেছে আল্মাহর সাথে সাক্ষাতকে ; এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে উপস্থিত হবে কিয়ামত, তখন তারা বলবে ঃ হায়, আফসোস! আমরা যে একে অবহেলা করেছিলাম তার জন্য, তারা বহণ করবে নিজেদের পিঠঠ পাপের বোঝা। কতনা নিকৃষ্ট যা তারা বহন করবে!
१७. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে। আর যেদিন তিনি বলবেন ঃ হয়ে যাও, তখनই তা হয়্য যাবে। তাঁর কথাই সত্য। সেদিনের কর্ত্ত্ব তাঁবই, यেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়। তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্ব届, তিনি হিক্মতওয়ালা এবং সব খবর রাখেন।

## সৃর্रা আ‘‘্রাফ, ৭ : ৩২, ১৮৭

৩২. আপনি বলুন : কে হারাম করেছে, আল্মাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও হালাল রিযিক সৃষ্টি করেছেন তা? বলুন : এসব রয়েছে মু’মিনদের জন্য দूनিয়ার যিন্দেগীতে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে। এভাবেই আমি বিশদভাবে বিবৃত করি আয়াতসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য।
১৮৭. তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলুন : এর জ্ঞান কেবল আমার রবের কাছে। কেবল তিনিই ঢা যथাসময় প্রকাশ করবেন। তা হবে এক ভয়ংকর घটना आসমান ও यমীनে। তा

 اس-


 O أَلَ سَآَ مَايْزِرُوْنَ
rr

 التُنْيُ خَالِصَ





তোমাদের উপর অকস্মাৎ আসবে। তারা আপনাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে এ মনে করে যে, আপনি এ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আপনি বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্মাহ্র কাছে, কিন্দু अধিকাংশ লোক জানে না।

## সূরা ইউসুফ, ১২: ১০৭

১০৭. তবে কি তারা নিজ্েেদের নিরাপদ মনে করে আল্মাহর সর্বগ্গাসী আযাব তাদের কাছে আসা থেকে, অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামতের উপস্থিতি থেকে, তারা জানবেও না?

## সূর্রা ইবৃর্যাহীম, $38: 8 ৮, 8 ৯, ৫ ০$

8b.. यেদিন পরিবর্তিত হবে এ পৃথিবী অন্য পৃথ্বিতের এবং আসমানও, আর তারা উপস্থিত হবে আল্মাহ্র কাছে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।
8৯. আর তুমি দেখবে অপরাধীদের সেদিন শ্থথথলিত অবস্থায়,
৫०. আর তোদের পোশাক হবে আলকাতরার্র এবং তাদের মুথমণ্ণকে আচ্ছ্ন করবে আঋুন।
সूরা रিজ্র্র, ১৫ : ৮৫
৮৫. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমান ও যমীন এবং এদু’য়ের মাঝের কোন কিছ্রই অयথা। আর অবশ্যই কিয়ামত তো সংঘটিত रবেই। অতএব आপनि তাদের ক্ষমা করুন পরম সৌজন্যের সাথে।

সূর্যা নাহ্ন, ১৬ : ২৭, ২৮, ২৯, ৭৭
২৭. তারপর কিয়ামতের দিন আল্মাহ অপমানিত করবেন তাদের এবং বলবেন ঃ কোথায় আমার সে সব শরীক


যাদের সম্পক্কে তোমরা তর্ক-বিতর্ক করতে? যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আজ আপমান ও অমঙল কাফিরদের জন্য।
২৮. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্তারা,তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায়। তারপর তারা আফ্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা তো করতাম না কোন মন্দকাজ। शाँ, অবশ্যই आল্মাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কে যা তোমরা করতে।
২৯. অতএ্রব তোমরা প্রবেশ কর দরজা দিয়ে জাহান্নামে, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আর কতই না নিকৃষ্ট অহৃকারীদের জাবাসস্থল।
৭৭. আর আল্মাহরই র্রয়েছে আসমান ও যমীনদের গায়েবের জ্ঞান। আর কিয়ামতের ব্যাপার তো কেবল চোথের পলকের মত, বরং তার চাইতেও দ্রংত্তর। নিচয় আল্মাহ্ সর্ববিষয় শক্তিমান।

## সূব্রা বनी ইস্র্রাঈল, ১৭ : ১৩,১৪,৯৭

১৩. আার প্রত্যেক মানুষের কাজকে আমি তাব্ন গ্রীবালগ্ন করেছি এবং আমি বের কর্রবো তার জন্য কিয়ামতের দিন এক কিতাব, তা সে পাবে থোলা অবস্থায়।
38. বना হবে : তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। आাজ তুমি নিজেই তোমার शिসাব নিকাশের্র জज্য ষষেষ্ট।
৯৭. আর যাকে হিদাষ্রেত দান কর্রেন আল্মাহ, সে-ই হিদায়েত্রাধ ; आার যাকে তিনি শুমরাহ করেন,ঢুমি পাবে না তার্র জনা কোন অভিভাবক তিনি ছাড়া। आমি তাদের একত্র করবো কিয়ামতের দিন




مِنْ دُوْنِّهُ

মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যথনই তা নিভে আসবে তখনই আমি তাদের জন্য বৃদ্ধি করে দেব আগুনের শিখা।

সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ৯৯, ১০০, ১০৫, ১০৬
৯৯. আর আমি ছেড়ে দেব তাদের সেদিন এ অবস্থায় যে, তাদের কতক কতকের উপর তরজ্রের মত পতিত হবে এবং সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তারপর আমি তাদের একত্র করবো সবাইকে।
১০০. আর আমি প্রত্যছ্রভাবে উপস্থিত করবো জাহান্নামকে সেদিন কাফিরদের জন্য।
১০৫. ওরা তো তারা, যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের রবের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাক্ষাতকে ; ফলে ব্যর্থ হয়ে গেছে তাদের কাজ। অতএব আমি স্থাপন কবব না তাদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন ওযন।
১০৬. এটাই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম, তারা যে কুফরী করেছিল এবং আমার निদর্শনাবनী ও আমার রাসূলদের ঠাট্টাবিদ্রুপের বিষয়র্রপে গ্রহণ করেছিল সেজন্য।

সূরা মাব্রইয়াম, ১৯ ঃ ৯৩, ৯৪, ৯৫
৯৩ আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে উপস্থিত হরে না দয়াময় আল্লাহর কাছে বান্দাক্রপ।
৯8. অবশ্যই তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাদের এবং তাদের গণনা করেও রেখেছেন।
৯৫. আর তারা সবাই আসবে তাঁর কাছে কিয়ামতের দিন একা-একা।


সূর্রা ঢো-হা, ২০ ঃ ১৫, ১৬, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১২৪, ১২৫, ১২৬,
১৫. नিচয় কিয়ামত তো সংঘটিত হবেই, আমি তা গোপন রাথতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই প্রতিফল লাভ করতে পারে নিজনিজ কর্ম অনুयায়ী।
১৬. অতএব সে যেন তোমাকে ফিরিয়ে না রাখে কিয়ামতে বিশ্বাস করা থেকে, যে তাতে ঈমান রাখে না এবং অনুসরণ করে স্বীয় প্রবৃত্তির। এমনটি হলে, তুমি ঋ্木ংস হয়ে যাবে।
১০০. যে কেউ বিমুখ হৃবে কুরআন থেকে, সে তো বহন করবে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝা।
১০১. তাতে তারা স্থায়ী হবে। আর কত নিকৃষ্ট হবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন -এ বোঝা!
১০২. সেদিন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং आমি একত্র করবো অপরাধীদের সেদিন ভয়ে চোখ ঘোলাটে হয়ে যাওয়া অবস্থায়।
১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মাঝে চুপেচুপে বলবে : তোমরা তো অবস্থান করেছিলে দুনিয়াতে মাত্র দশদিন।
208. आমি ভান জানি, তারা কি বলে তা; তাদের মাঝে যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছিল, সে বলবে ঃ তোমরা তো অবস্থান করেছিলে সেখানে মাত্র একদিন।
১০৫. আর তারা আপনাকে প্রশ্ন করে পর্বতমালা সম্পর্কে। আপনি বলুন : আমার রব সে সব সমূনে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন।




 ,





Oا



১০৬. তারপর তিনি তা পরিণত করবেন সমতল ভূমিতে,
১০৭. यাতে তুমি দেখবে না কোন বক্রতা, আর না কোন উচ্চতা।
১০৮. সেদিন তারা অনুসর্ণ করবে আহবানকারীর, এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রুম ছাড়া ; আর স্তব্ধ হহয়ে যাবে সকল শব্দ দয়াময় আল্লাহর সামনে। অতএব ঢুমি টनতত পাবে না মৃদू পদর্ধনি ছাড়া আর কিছুই।
১০৯. সেদিন কোন কাজে আসবে না কারো সুপারিশ, তবে যাকে দয়াময় আল্মাহ অনুমতি দিবেন এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন সে ছাড়া।
১২৪ আর যে বিমুখ হবে আমার স্মরণ থেকে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত, আর আমি তাকে উঠাব কিয়ামডের দিন অন্ধ অবস্থায়।
১২৫. সে বলবে : হে আমার রব! কেন আপনি উঠালেন আমাকে অন্ধ করে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।
১২৬. আল্মাহ বলবেন ঃ এভাবেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে তা, আর সেভাবেই আজ তুমি বিশ্মৃত হলে।
সৃর্রা অম্বিয়া ২১ : ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪
৯৮. নিশয় তোমরা এবং যাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহকে ছাড়া তারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন ; তোমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করবে।
৯৯. यদি সেখেলো ইলাহ হতো, তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। কিন্ত্র তারা সবাই সেখানে স্থায়ী হবে ।

## OC"






1. 1.9 !الَّمَنْ

 8
 ro


## 





○ 0 .
১০০. ঢাদের জন্য সেখানে থাকবে আর্তনাদ, আর তারা সেখানে কিছ্ৰই তনতে পাবে ना।
১০১. নিচ্চয়ই যাদের জন্য পূর্ব থেকেই আমার কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।
১০২. তারা ওনবে না জাহান্নামের ফীণতম শব্দও এবং তাদের মন যা চায়, তা তার্রা চির্দিন ভোগ করতে থাকবে।
১০৩. তাদের বিষাদক্রিষ্ট করবে না মহাভীতি এবং ফিরিশ্ভারা তাদের অভ্যর্থনা জানিভ্যে বলবে ঃ এ তোমাদের সেদিন , যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল।
208. সেদিন आমি খটিয়ে ফেলব আসমান, যেভাবে খটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে आমি उর্রু করেলিাম প্রথম সৃষ্টি, সেভাবেই আমি তা পুনরাবৃত্তি করবো। এ আমার পালনীয় ওয়াদা; आমি অবশ্যই তা পালন করবো।

সুর্রা হাষ্ঘ, ২২: ১, ২, ১৭, ৫৫, ৫৬, ৫৯
১. হে মানুষ ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। নিকয়ই কিয়ামতের প্রকপ্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।
২. যেদিন তোমরা দেখবে, সেদিন তুলে যাবে প্রত্যেক স্তন্যদানকারী মা তার দুষপানকারী শিষ্টে এবং গর্ভপাত করে ফেলবে প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ, यদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্মাহর আযাব অতিশয় কঠিন।
১৭.. निषয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, আর যারা সাবিয়ী, নাসারা ও অগ্নি-উপাসক এবং যারা মুশরিক হয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্ঠা।

 r.r.-
 وَ ا.


## 

## 




##  



 وا



৫৫. আর যারা কুফরী করেছে, তারা সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে অতে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আসবে কিয়ামত হঠাৎ, অথবা আসবে তাদের কাছে সষ্ধ্যা দিনের আযাব।
৫৬. সেদিনের অধিপত্য কেবল আল্লাহরই। সেদিন তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতএব যারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, তারা থাকবে জান্নাতুন নাঈম-এ।
৫৯. আল্মাহ বিচার মীমাংসা করে দেবেন তোমাদের মাঝে কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

সूরা মু’মিনূন, ২৩: ১০১
১০১. আর यেদিন সিংগায় ফু দেয়া হবে, সেमिন থাকবে না তাদের মাঝে आप্মীয়তার বহ্ধন এবং তারা একে অপরের খেঁজ খবরও নেবে না।

সুর্রা নাম্ল, ২৭ ঃ৮২, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০
৮২. আর যখন উপক্রম হবে তাদের প্রতি ওয়াদা পৃরণের কথা,তথন আমি বের করবো তাদের জন্য এক জন্ঠু যমীন থেকে, যে তাদের সাথে কথা বলবে ; কেননা মানুষ তো আমার নিদর্শনে অবিষ্ষাস করতো।
৮৭. आর यেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়, সেদিন ভীত বিহবল হয়ে পড়বে যারা আছে আসমানে ও যমীনে, তবে আল্লাহ যাদের চাইবেন তার্না ছাড়া। আর आসবে সবাই তাঁর কাছে বিনত অবস্থায়।
৮৮. আর তুমি দেখছো পর্বত্মালাকে, মনে করছো তা নিশ্ল,অথচ তা হবে সেদিন









$$
\begin{aligned}
& \text { rar }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كهُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$



চলমান মেঘের মত। এ হলো আল্মাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্য, ডিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। নিশয় তিনি সম্যক অবহিত সে সম্বক্ধে যা তোমরা কর।
৮৯. যে কেউ আসবে নেক-আমল নিয়ে, সে-তা থেকে পাবে তার চাইতে উত্তম বিনিময়, আর তারা হবে সেদিন শঙ্কামুক্ত।
৯০. আর যে কেউ আসবে সেদিন বদआমল नিয়ে, তাদের অধোমুখv নিহ্ষেপ করা হবে জাহান্নামে ; ঢাদের বলা হবে ; তোমাদের তো কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।

সূ<ূা কাসাস, ২৮ ঃ ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, १৪, १৫
৬). याকে আমি उয়াদা मिয়েছি উত্তম পুরস্কারের, आর যা সে অবশ্যই পাবে, সে কি তার মত यাক্কে আসি ক্বিকের ভোগ বিলাস দিয়েছি দুনিয়ার জীবনে ; তারপর তাকে কিয়ামতের দিন হাযির করা হবে অপরাধীব্রপপ?
৬২. আর সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সে সব শরীকরা, যাদের তোমরা আমার সমান মনের করতে?
৬৩. যাদের উপর শাত্তি অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে : হে আমাদের রব! এদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম। যেমন আমরা বিপথগামী হয়েছিলাম, আমরা অব্যাহতি চাচ্ছি আপনার কাছে ; এরা তো আমাদের পুজা করতো না!
৬8. আর তাদের বলা হবে : তোমরা ডাক তোমাদের দেব-দেবীদের। তথন তারা





$$
\begin{aligned}
& \text { ○O }
\end{aligned}
$$













তাদের ডাকবে। কিস্তু তারা সাড়া দেবে না তাদের ডাকে। আর তারা দেখবে আযাব। হায়! এরা যদি সৎপথে চলতো!
৬৫. আর সেদিন আল্মাহ তাদের ডেকে বলবেন : তোমরা কী জবাব দিয়েছিলে রাসূলদের?
৬৬. আর্র সেদিন সকল তথ্য তাদের থেকে উবে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না।
৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল, ঈমান এনেছিন এবং নেক-আমল করেছিন; আশা করা যায় সে হবে সফলককামদের শামিল।
98. আর সেদিন তিনি তাদের ডেকে বলবেন ः কোথায় তারা, যাদের তোমরা শরীক মনে করতে?
१৫. आর आমি সেमिন্ প্রত্যেক জাতির থেকে বের কর্রবো একজন সাক্ষী এবং বলবো ঃ তোমর্রা উপস্থিত কর তোমাদের প্রমাণ। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য তো আল্মাহ্রই এবং উধাও হয়ে যাবে তাদের থেকে তা যা তারা মিথ্যা উজ্টাবন করতো।

সূর্রা জান্কাবূত, ২৯ ৪ ১৩, ৫৩, ৫৪, ৫৫
১৩. আর তারা বহন করবে নিজেদের বোঝা এবং আরো কিছ্র বোঝা তার সাথে। আর অবশ্যই তাদের প্রশ্ন কর্রা হবে কিয়ামতের দিন, যে মিথ্যা তারা উদ্ভাবন করেছে সে সম্পর্কে।
৫৩. আর তারা আপনাকে জলৃদি আনতে বनে আयাব। আর यদি না থাকতো निর্ধারিত কাল, তাহলে অবশ্যই আসতো ডাদের উপর আযাব। আর
 O 0
 Ó 7

Vا



的





অবশ্যই আসবে তাদের উপর আযাব হঠাৎ এবং তারা তা জানবেও না।
৫8. তারা আপনাকে জল্দি আনতে বলে আযাব। আর জাহান্নাম তো কাফিরদের পরিবেষ্টন করবেই।
৫৫. সেদিন তাদের ঢেকে কেলবে আযাব তাদের উপর থেকে এ্রে তাদের নিচ থেকে। আর আল্মাহ্ বলবেন ঃ তোমার আস্বাদন কর যা তোমরা করতে তা।

সুর্রা ক্পম, ৩০: ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৫৫
১২. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন হতাশ হয়ে পড়বে অপরাধীরা।
১৩. আর তাদের দেব-দেবীরা তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারাও তাদের দেব-দেবীদের প্রত্যাখ্যান করবে।
১8. आর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন তারা দলেদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।
১৫. অতএব যারা そমান এনেছিলে এবং নেক-আমল করেছিল,তারা থাকবে সুখদ-কাননে উল্লসিত।
১৬. আর यারা ক্ফরী করেছিল এবং অস্বীকার করেছিল আমার নির্দর্শনাবলী ও আখিরাতের সাক্ষাতকে, তারাই আযাব চোগ করতে থাকবে ।
৫৫. আর যেদিন কায়েম হবে কিয়ামত, সেদিন কসম করে বলবে অপর্যাধীরা যে, তারা অবস্থান করেনি পথিবীতে এক মৃহ্র্ত্তের বেশী। এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হতো।

সূর্রা बুক्মান, ৩S: ৩৩, ৩৪
৩৩. হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেদিনকে, যেদিন আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম খঙ)——8৬







 1r ○
 ○




 00
 O كنْ

[^5]কোন কাজে আসবে না পিতা তার সন্তানের, আর না কোন সন্তান উপকারে আসবে তার পিতার। নিশ্য়় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অত্রব তোমাদের যেন কিছুতেই ধোঁকা না দেয় দুনিয়ার জীবন, আর কিছ্তেই যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয় আল্মাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চক শয়তান।
৩8. निশ্য় আল্লাহরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং তিনিই জানেন या কিছू আছে জুরায়ুতে। আর কেউ জানে না সে কি উপার্জন করবে আগামীকাল এবং কেউ জানে না কোন যমীনে কার মৃত্যু হবে। निশ্য় आলুাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অंবহिত।

সুরা সাজ্দা, ৩২:৫, ২৫, ২৮, ২৯
৫. আল্লাহ निয়ন্ত্রণ করেন সব বিষয় আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত, এরপর তা উপস্থিত হরে তাঁর কাছে এমন একদিনে যার পরিমাপ এক হাযার বছর তোমাদের হিসাব মত।
২৫. নিশয় আপনার রবই ফয়সালা করে দেবেন তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তার।
২৮. আর তারা জিজ্ঞাসা করে ঃ কখন হবে এ ফয়সালা, यদি তোমরা সত্যবাদী হও?
২৯. আপনি বলুন ः ফয়সালার দিনে কোন কাজে আসবে না কাফিরদের ঈমান আনা এবং তাদের অবকাশও দেওয়া रবে না।

সূরা আহ্যাব, ৩৩: ৩৩
৬৩. আপনাকে জিজ্ঞেস করে লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে। বলুন : এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর কাছে। আর কিসে


0



ror


আপনাকে জানাবে সে সম্পর্কে? হয়তো কিয়ামত জল্দি সংঘটিত হয়ে যেতে পারে।

সূরা সাবা, ৩৪ : ৩
৩. আর্য যারা কুফরী করেছে, তারা বনে : আসবে না আমাদের কাছে কিয়ামত। আপনি বলুন : হাঁ, আসবেই ; কসম আমার রবের! অবশ্যই তা তোমাদের কছে আসবে। তিনি গায়েব সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, তাঁত্র অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু আসমানে, আর না यমীনে; অথবা তার চাইতে ছোট বড় কিছু ; বরং তাতো আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

সूর্রা ইয়াসীন, ৩৬ : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭
৫১. আর যখনই শিংগায় ফু দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের রবেব্র দিকে ছুটে আসবে।
৫२. তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের জাগালো আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে? এ ওয়াদাই তো দিয়েছিলেন দয়াময় আল্মাহ, আর সত্য বলেছিলেন রাসৃলগণ ।
৫৩. এতো এক মহানাদ মাত্র, ফলে তথনই তাদ্রে সকলকে আমার সামনে হাযির করা হবে।
৫8. এদিন কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না, আর তোমাদের বিনিময় দেয়া হবে কেবল তার, যা তোমরা করতে।
৫৯. আর পৃথক হয়ে যাও আজ তোমরা, হে আপরাধিরা।
৬০. আমি কি নির্দেশ দেইনি তোমাদের. হে বনী আদম! তোমরা দাসত্ধ করো না

## 










 8\%


.

শয়তানের কারণ, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ?
৬১. আর ইবাদত করো কেবল আমারই, এটাই সরল সঠিক পথ।
৬২. আর শয়তান তো ওমরাহ করেছিল তোমানের বহু লোককে, তবুও কি তোমরা বুঝনি?
৬৩. এ সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিন।
৬8. এতে তোমরা প্রবেশ কর আজ, তোররা যে কুফ্রী করতে তার জनग।
৬৫. আজ আমি মোহর মেরে দেব এদের মুখের উপরও, কথা বলবে আমার সাথে এদের হাত এবং সাক্ষ্য দেবে তাদের পা তারা यা করতো সে সম্পर्কে।
৬৬. আর आমি ইচ্ছা করনল, অবশ্যই বিলোপ করে দিতাম তাদের চোখকেলো, তখন তারা পথ চলতে চাইলে, কেমন করে দেখতে পেত!
৬৭. আর आমি ইচ্ছা করনলে, অবশ্যই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম স্ব-স্ব স্থানে ; ফলে তারা চলতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ১৯, ২০, ২১
১৯. আর কিয়ামত তো একটা প্রচণ শব্দ মাত্র, আর তখনই তারা দেখবে।
২০. আর তারা বলবে ঃ দুর্ভোগ আমাদের ! এটাই তো কর্মফল দিবস!
২১. আল্লাহ् বলেন ঃ সে ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

 .
 Or ء
0
010-10 ,





O-r.

$$
\begin{aligned}
& \text { rror }
\end{aligned}
$$

সূরা যুমার্র, ৩৯: ৩০, ৩১, ৩২, 8৭, 8৮, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯
৩o. आপনি তো মরণশীল এ্রব তারাও মরণশীল।
৩). তারপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে অবশ্যই বাকবিতলা করবে।
৩২. আর তার চাইতে অধিক যালিমকে, যে মিথ্যা বলে আল্মাহ সষ্বক্ধে এব? অস্বীকার করে সত্যকে, তা আসার পরর? জাহান্নাম কি আবাসস্থল নয় কাফিরদের জন্য?
89. আর যারা যুলুম করেছে, यদি তাদের যাকে দুনিয়ায় যা আছে, তার সবই এবং র্র অনুক্রপ আরো, তবে তারা তা দিয়ে মুক্তি পেতে চাইবে কঠিন আযাব থেকে কিয়ামচের দিন। আর তাদের কাছে প্রকাশিত হবে আল্মাহ্র তরফ থেকে এ্রমন কিছুর, যা তারা কল্পনাও করেনি ।
8৮. আর তাদের কাছে প্রকাশিত হবে তাদের কৃতকর্মর মन्দ ফन এবং ঢাদের পরিবেষ্টে করবে তা, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।
৬०. যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে, কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারা দেখবে কালো। জাহান্নাম কি আবাসস্থল নয় অহংকারীদের জন্য ?
৬৭. আর তারা আল্লাহ্র যথাযথ মূল্যায়ন করেনি এবং সমস্ত যমীন কিয়ামতের দিন থাকবে তাঁর মুঠোতে ও আসমান থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে, তিনি পবিত্র মহান এবং তিনি अনেক উর্ধ্বে তা থেকে যা তারা শরীক করে।

 كَ كَنّْبَ بِكَ - الَيَّ
 جَيْيَّ مِنْ سُمْرُ
 O
。19:


- 0
vا
৬৮. আার ফूँ দেয়া হবে শিশ্শায়, ফলে বেহুশ रয়ে পড়বে আসমা ও यমীনে যারা আছে সবাই, তবে তারা ছাড়া যাদের আন্মাহ ইচ্ঘ কর্রেন। তারপর্য आবার ফুं দেয়া হবে শিঙায়, তৎফ্মণাৎ তারা मাঁড়ি়্যে তাকাতে থাকবে।
৬৯. আর যমীন উদ্টাসিত হবে স্বীয় রবের জ্যোতিতে এবং পেশ করা হরে आমলনামা, উপস্থিত করা হবে নবীণণ ও সাপীদের ; আর ন্যায়বিচার করা হরে তাদের সবার মাঝে এবং তদের প্রতিফन দেয়া হবে তার্র কৃত কর্ম্মর এবং आল্লাহ সবিশেষ অবহিত সে সম্বক্ধে, या তারা করে।
সूরা মू’มिन, 80 : ১৩, ১৭, ৫১, ৫২, ৫৯, ৬০
১৬. বেদিন মানুষ কবর থেকে বেরিয়ে পড়বে, সেদিন Mাল্লাহ্র কাছে তাদের কোন কিছ্ই গোপন থাকবে না, আজ কর্ত্থ্ম কার? আাল্নাহরই যিनि অক, পরাক্রমশাनी।
১৭. জাজ প্রতিফল দেয়া হবে প্রত্যেককে ঢার কৃতকর্মের কোন যুলুম করা হবে না আজ। নিচ্য় আল্লাহ দ্রতত হিসাব গ্রহণকারী।
(). निक্য आমি সাহায্য কন্রবো আমার রাসূनদের এবং যারা ঈমান এনেছে ঢাদের, দूनिয়ার জীবনে এবং ব্যেিন मাঁড়াবে সাক্ষীরা সেদিন।
৫२. সেদিন কোন উপকারে आসবে না यালিমদের তাদের ওযর আপত্তি ; আর তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস!
৫৯. निष্য় কিয়ামত অবশাই সং্যणিত হবে, নেই কোন সন্দেহ এতে ; কিন্তু अধিকাং্ মানুষ ঢা বিপ্ধাস করে না।






وَيْوْمَيْتُوْمُرْ
وr or



৬০. আর তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিষ্য় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত করা থেকে, অবশ্যই তার্রা প্রবেশ করবে জাহান্নামে লাষ্ছিত रয়ে।

৬১. আর ঈসা হলো, কিয়ামতের নিশ্চিত निদর্শন। অতএব তোমরা সন্দেহ করো না কিয়ামত সম্বন্ধে, আর আমার কथা মেনে চन। এ रলো সরল সঠिক পথ।
৮৫. आর মহান তিনি, যার সর্বময় आধিপত্য আসমান ও যমীন এবং এদু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছूর। কেবল তাঁব্রই কাছে তোমাদের ফিন্রিত্যে লেয়া হবে।

সूत्रा জाসिয়া, $8 \subset 8$ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫
২৬. आপনি বলুন ঃ आল্মাহ্ই জীবন দান করেন তোমদের, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটনা। পরে তিনি তোমাদের অক্ত্র করবেন কিয়ামতের দিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিস্তু अধিকাংশ মানুষই তা জানে না।
২৭. আর আল্মাহরই আধিপত্য আসমান ও যমীনে। যেদিন কিয়ামত সংঘটিত रবে, সেদিন কত্ত্গ্র্ত হবে বাতিল পন্থীরা।
২৮. আর আপনি দেখবেন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভত্যে নতজ্যানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে আহবান করা হবে তার আমলনামার প্রতি। আজ তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে তার, যা তোমরা করতে।

 $\left.\cos ^{3}(\infty)+3\right)+\infty$ وَ' لِكَنَ أَكْ -ry

-
২৯. এ আমার কাছে রক্ষিত আমলনামা, কथা বলবে তোমাদের বির্পদ্ধে যथাযথ্াবে। আমি তো नিপিবদ্ধ করিয়েছিনাম, তোমরা যা করতে তা।
৩0. তবে যারা ঈমান आনে ও নেক-আমল করে, তাদের র্রব তাদের দাগিন করবেন তাঁ্র রহমতের মাঝে। এ হলো সুস্পষ সফलতা।
৩). আর যারা কুফর্রী করে, ঢাদের বলা হবে: তোমদের কি পাঠ করে ఆনান इয়नि आমার आায়াতসমমহः কিস্দू তোমরা অহহ্কার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী কাওম।
৩२. আর যथন বলা হয় ঃ অবশ্যই আল্লাহর অয়াদা সত্য এবং কিয়ামত, নেই এতে কোন সন্দেহ। তथন তোমরা বনে थाক: आমরা র্জানি ना, কিয়ামচ कী? आমরা তো মন্নে কর্রি, এটা একটা ধারনা মাত্র, তবে আমরা এ বিষভ্যে निপिত नই।

৩৩ আব্র প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের সমানে, তারা যে খারাপ কাজ করতো তা এবং তাদের পরিবেষ্টে করবে তা या निয়ে তারা ঠাষ-ব্দ্রপ করততে।
৩8. আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেমন তোমরা ভুলে গিয়ে ছিলে আজকের দিনের সাক্ষাতকে। আর তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং নেই তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী।
৩৫. ইহা এ জन্য যে, তোমরা গ্রহণ কর্রেছিলে আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্রক্রপে এবং তোমাদের প্রতারিত করেছিল দুনিয়ার জীবন। সুতরাং আজ তাদের বের করা হবে না





জাহান্নাম থেকে, আর না তদের ওযরআপত্তি গ্রহণ করা হবে।

সূরা আহহকাফ, 8৬ : ২০, ৩৪, ৩৫
২০. আর যেদিন উপস্থিত করা হবে কাফিরদের জাহান্নামে, সেদিন তাদের বলা হবে ঃ তোমরা তো লাভ করেছিলে সুখ সষ্ভার দুনিয়ার জীবনে এবং তা তোমরা উপভোগও করেছিলে। সুতরাং আজ তোমাদের দেওয়া হবে লাঞ্ৰন্নাদায়ক আযাব ; কেননা, তোমরা অহংকার্র করতে পৃথিবীতে অন্যায়ভবে এবং তোমরা পাপাচারে লিপ্ত ছিলে।
৩8. আর यেদিন উপস্থিত কর্না হবে কাফিরদের জাহান্নামে, সেদিন তাদের বলা হবে : এ কি সত্য নয়? তারা বनবে ঃ হুা, অবশ্যই। কসম আমাদের রবের। তখন আল্মাহ বলবেন ঃ সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব ; কেননা, তোমরা কুফ্রী করততে।
৩৫. অতএব আপनि সব্র কর্পুন, যেমন সবৃর করেছিল দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ। আর আপনি তাড়াহুড়া করবেন না তাদের ব্যাপারে। यেদিন তারা দেখবে যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তা, সেদিন তাদের মনে হंবে, যেন তারা পৃথিবীতে অবস্থান করেনি দিনের এক মুহূর্তের বেশি। এ এক ঘোষণা, ধ্বংস করা হবে কেবল ফাসিক লোকদের।

## সূর্রা মুহাম্মদ, 8৭:১৮

১b. তারা তো কেবল অপেক্মা করছে কিয়ামতের যে, তা আসবে তাদের কাছে হঠাৎ। আর কিয়ামতের আলামত তো এসেই গেছে। কিয়ামত এসে



$$
\begin{aligned}
& \text { 虸 }
\end{aligned}
$$

গেলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে？

সূরা কাফ্，৫০ ：২০，২১，২২，২৩，২৪， ২৫，২৬，২৭，২৮，২৯，৩০，৩১， ৩২，৩৩，৩৪，৩৫ 8১，8২，8৩， 88
২০．আর ফুঁ দেয়া হবে শিঙায়，যে দিন সম্পক্কে সতর্ক করা रয়েছিন্গ এ সেইদিন।
২১．আর উপস্থিত হবে সে দিন প্রত্যেককে তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী।
२२．ঢুমি তো ছিনে গাফিন এদিন সম্পর্কে। এখন আমি উন্ন্যোচিত করেছি তোমার থেকে পর্দা，ফলে তোমার দৃষ্টি হয়েছে আজ প্রখর।
২৩．আর বলবে তার সঙী ফিরিশ্তা，এই তো আমার কাজ আমলনামা প্রস্তুত।
২8．বলা হবে，তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে－
২৫．যে প্রবল বাধাদানকারী কল্যাণের কাজে，সীমালঙ্ঘনকারী এবং সन্দেহ পোষণকারী；
২৬．সে স্থির করতো আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ，তাকে निক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে।
২৭．তার সঙ্গী শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের রব！आমি जाকে বিপথগামী করিनि， বরং সেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।
২৮．আল্লাহ্ বলবেন ：তোমরা তর্কবিতর্ক করো না আমার সামনে，আমি তো তোমাদের পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম।
২৯．কোন রদবদল হয় না আমার কथার এ্রং আমি নই যালিম আমার বান্দাদের প্রতি।

## 

 كr． o品 ○Kr





和

 －o和和

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে বলবো ঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে : আছে কি আরো কিছ্র?
৩১. সেদিন নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য কোন দূরত্ব ছাড়া।
৩২. এ হলো তা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছিল, প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, অुनाহ থেকে নিজ্জেকে रিফাযতকারীীর জন্য ;
৩৩. যে ভয় করে দয়াময় আল্লাহকে না দেখে এবং উপস্থিত হয় বিনীত চিত্তে,
৩8. তাদের বলা হবে, তোমরা দাখিল হও জান্নাতে নিরাপত্তার সাথে, এহলো অনন্ত জীবনের দিন।
৩৫. তাদের জন্য রয়েছে এখানে যা তারা চাইবে তা-ই আর আমার কাছে আছে আরও বেশী।
8১. শোন যেদিন ঘোষণা করবে কোন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে,
8२. সেদিন লোকেরা সত্যসত্য তনততে পাবে বিকট আওয়াজ, সেদ্রিনই হবে ক্বর থেকে বেরিয়ে আসার দিন।
8৩. आমি জীবন দান कরি,' মৃত্যু घটাই এবং আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।
88. यে দিন বিদীর হবে যমীন মৃতদের জন্য, তারা ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবে, এ একত্রকরণ আমার জন্য সহজ।

সূর্রা यার্রিয়াত, ৫১ : ৫, ৬, ১২, ১৩, ১৪
৫. ঢোমদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য.
৬. আর কর্মের বিচার তো অবশ্যশ্ভাবী।




 ○


ع-



O
○
১২. তারা জিজ্ঞেস করে কবে, সে বিচার্রে দিন ?
১৩. যেদিন তাদের জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে।
১8. তোমরা আস্বাদন কর তোমাদের শাস্তি। এত্তো সেই শাত্তি, यা তোমরা জনদি চাচ্ছিলে।

সূর্রা তূর, ৫২ ঃ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
৯. যেদিন প্রবলভাবে আन্দোলিত হবে আকাশ,
১০. এবং দ্রতত চলবে পর্বতমালা,
১১. সেদিন দুর্ভোগ সত্য অস্বীকারকারীদের জनग,
১২. যারা অসার কাজ-কর্ম্র খেল-তামাশা করতো।
১৩. यেদিন তাদের ধাক্কা দিয়ে নেয়া হবে জাহান্নান্মর আগুনের দিকে,
38. গতো সেই আগুন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।
১৫. একি যাদু? না তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?
১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, এ্ররপর তোমরা সব্র কর বা সব্র না-ই কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের তো কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে, যা তোমরা করতে।

সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ৫৭, ৫৮
৫৭. কিয়ামত आসন্न,
৫৮. আল্লাহ ছাড়া তা কেউ ব্যক্ত করার নেই।

O













সূরা কামার্，৫৪ ঃ ১，8৬，89，8৮
১．কিয়ামত তো কাছে এসে গেছে，আর চাঁদ দ্বি－খণ্তিত হয়েছে।
8৬．আর কিয়ামত তো তাদের নির্ধারিত শাস্তির কাল এবং কিয়ামত হবে কঠোরতর ও তিক্ততার।

8৭．निশ্য় অপরাধীরা রয়েছে গুমরাহীতে ও বিকারপ্মস্ততায়।

8৮．যেদিন তাদের উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে，সেদিন তাদের বলা হবে ：আস্বাদন কর জাহান্নামের যন্ত্রণা।

সূর্যা রাহমান，৫৫ ঃ ৩৭，৩৮，৩৯，৪০，৪১
৩৭．আর সেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান， সেদিন তা হবে রক্ত－রাঙা চামড়ার মত।

৩৮．অতএব তোমরা উভয়ের তোমাদের রবের কোন নিয়ামত্কে অস্বীকার করবে？

৩৯．সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে，আর জিনকে！
80．সুতরাং তোমরা উভढ़ে তোমদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে？

83．অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দেখে，আর তাদের পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে।
সৃর্木া ఆয়াকিয়া，৫৬ ：১，২，৩，৪，৫，৬，৭， ৮，৯，১০，১১．
১．যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে，
২．তখन থাকবে না কেউ এর সংঘটন অস্বীকার করার।






##  


－rron
0 O
0 ○ 0 ．
人1－2


○
O名

## Contents

৩. এ কিয়ামত কাউকে নীচ করবে, কাউকে সমুন্নত করবে।
8. যখন যমীন প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে,
৫. এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে পাহাড়-পর্বত,
৬. ফলে, তা পর্যবশিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়,
৭. আর তোমরা বিভক্ত হবে তিন দলে :
৮. এক দল रবে ডান দিকের, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দন।
৯. আর এ্র দল হবে বাম দিকের, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!
১০. আর একদল হবে অগ্八বর্তী, তারাই তো অগ্গবর্তী
১১. जারাই নৈকট্যপাপ্ত।

সুরা মুজাদানা, ৫৮: ৭
१. आপनि কি লক্ষ্য করেন না যে, आল্লাহ তো জানেন, যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে যমীনে তা। এমন কোন গোপন भরামর্শ হয় না তিন ব্যক্তির মধ্যে, যেখানে তিনি চতুর্থ জন হিসাবে উপস্থিত থাকেন না ज্রং পাঁচ ব্যক্তি মढ্যেও হয় না যেখানে তিনি ষষ্ঠজন হ্সিসাবে উপস্থিত থাকেন না। আর তারা এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক, তিনি তো তাদেরই সঙ্গে আছেন, যেখানেই তারা থাক না কেন। এরপর তিনি তাদের জানিয়ে দেবেন, তারা যা করেছ্ কিয়ামতের দিন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় সম্যক অবগত। মুমতাহিনা, ৬০ ঃ৩
৩. কোন উপকারে আসবে না তোমাদের আয্মীয়-স্বজন, আর না তোমাদের



সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন ; সেদিন আল্লাহ্ ফয়সালা করে দেবেন তোমাদের মাঝে। আর তোমরা যা কর, আল্মাহ তা দেখেন।

সৃর্রা কালাম, ৬৮ ঃ৩৩, ৪২, ৪৩
৩৩. এরূপই হয়ে থাকে আযাব ; আর আখিরাতের আयাব তো তরুতর। यদি তারা জানতো।
8२. স্মরণ কর সেদিনের কথা, यেদিন উন্যোচিত করা হবে পায়ের গোছা এবং जাদের ডাকা হবে সিজ্দা করার জন্য, কিন্তু তারা সিজ্দা করতে পারবে না।
8৩. তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, তাদের আচ্ছ্ন করবে হীনতা। অথচ তাদের ডাকা रয়েছিল সিজ্দা করার জন্য যখন তারা ছ্নি নিরাপদ।

সূর্রা হাক্কা, ৬৯ : ১, ২, ৩, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯
১. अবশ্যশ্ভ।বী ঘটনা,
২. কী সে অবশ্যब্ভাবী ঘটনা?
৩. আর কি সে জানাবে আপনাকে, সে অবশ্যম্ভাবী घটनাটি কী?
১৩. যখন ফুঁ দেয়া হবে শিংগায়, মাত্র একটা ফু;
38. এবং উৎক্ষিপ্ত হবে যমীন ও পর্বতমালা, আর উভয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এক ধাক্কায়,
১৫. সেमিন সংঘটিত হতে মহাপ্রলয়,
১৬. এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে আসমান, আর সেদিন তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।
১৭. আর ফিরিশ্তারা থাকবে এর প্রান্তদেশে এবং সেদিন বহ্ন করবে আপনার





这



> O- ا- الْ



0


0 ○ 11-1-


রবের আরশ আটজন ফিরিশতা-তাদের উর্ধেরে।
১৮. সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদের আর তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।
১৯. আর তখন যার আমলনামা তার ডানহাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নেও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ।

সূর্রা মা‘"রিরিজ, ৭০ :৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৪২, ৪৩, 88
৮. সেদিন আসমান হবে গলিত ধাতুর ন্যায়
৯. এবং পর্বতসমূহ হবে ধৃনিত পশমের মত।
১০. আর থৈাঁজ-থবর নেবে না কোন বন্ধু কোন বষ্ধুর,
১১. যদিও তাদের একে অপরের দৃষ্টির মাঝে থাকবে। অপরাধী সেদিন শাস্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে তার সন্তান সন্ততিকে,
১২. এবং তার ন্ত্রীকে এবং তার ভাইকে,
১৩. আর তার্র জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,
১8. এবং পৃথিবীর সবাইকে, যার বিনিময়ে সে মুক্তি পেতে পারে।
১৫. ना, কখनই না, जতো লেলীशান আগुন,
১৬. যা, শরীর থেকে চামড়া খসিয়ে দেবে।
8२. আর আপনি ছেড়ে দিন তাদের, তারা মত্ত থাকুক বাক-বিতণ্ড ও ক্রীড়াকৌতুকে, সেদিনে সন্মूখীন হ্তয়া পর্যন্ত, यেদিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর্রা হয়েছে।

8৩. সেদিন ঢারা বের হবে কবর থেকে দ্রুত বেগে, মনে হবে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে-
88. বিনত নয়নে, আচ্ছ্ন করবে তাদের হ্রীনতা। এতো সেদিন, যেদিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

সूর্রা মুয়यাম্মিল, ৭৩: ১৪, ১৭, ১৮
38. শ্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন প্রকম্পিত रবে যমীন ও পর্বতমালা এবং পর্বতমালা পরিণত হবে উড়ন্ত বালুরাশিতে।
১৭. फ্রতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তবে কি করে নিজেদের রহ্ষা করবে সেদিন, যেদিন বাচ্চাদের পরিণত করবে বৃদ্ধে।
১৮. সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে। তাঁর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

সূর্木া যুদাদ্সির্র, 98 :৮, ৯, ১০
৮. আর যেদিন শিংগায় ফু দেয়া হবে,
৯. সেদিন হবে মহাসংকটের দিন,
১০. কাফিরদের জন্য তা সহজ হবে না।

সूর্রা কিয়ামা, ৭৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫
১. অবশ্যই আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের,
২. আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আগ্মর।
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনো একত্র করতে পারবো না তার অস্থিসমূহ?












8. राँ, অবশ্যই আমি সক্ষম পুনঃবিन্যग्ड করতে তার আংগ্তলের অগ্রভাগও।
৫. তবুও মানুষ ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়,
৬. সে প্রশ্ন করে : কখন আসবে কিয়ামতের দিন?
१. যখन স্থির হবে চোথ,
৮. এবং যখन জ্যোতিহীন হবে চাঁদ,
৯. আর একত্র করা হবে চাঁদ ও সুরুজকে,
১০. সেদিন মানুষ বলবে : আজ পালাবার স্থান কোথায়?
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।
১২. সেদিন তোমার রবেরই কাছে কেবল ठोंই।
১৩. অবহিত করা হবে মানুষকে সেদিন, সে যা আগে পঠিয়েছে এবং পেছনে রেথে গেছে সে সম্বৃ্ধে।
28. বস্তুড মানুষ তার নিজের সম্বক্ধে সম্যক অবহিত,
2৫. यमिও সে পেশ করে নানা অজুহাত।
২২. আর সেদিন কোন কোন মুখমণুল হবে উজ্জ্বল,
২৩. তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।
२8. আর কোন কোন মুখমণ্খল হবে সেদিন বিবর্ণ,
২৫. আশংকা করবে যে, আপতিত হবে তাদের উপর এক ভয়ংকর বিপর্যয়।

সूরা মুর্রসালাত, ৭৭ : ৭,৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩๔, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, 80



O-
-


○
○ 解简

○

0 - 0 ○ 8 8

O
00
৭. তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।
৮. যখন তারকারাজী আলোহীন হয়ে পড়বে,
৯. আর যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে,
১০. এবং যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে,
১১. আর রাসূলদের যथাসময় উপস্থিত করা হবে,
১২. এসব কোন দিনের জন্য স্থুিত রাখা হয়েছে ?
১৩. বিচারের দিনের জন্য।
38. আর কিসে জানাবে তোমাকে বিচারের मिन को ?
১৫. সেদিন দুর্ভোগ অশ্ধীকার্রকারীদের জন্য।
২৯. সেদিন তাদের বলা হবে : তোমরা চল সে আযাবের দিকে, যা তোমরা অস্বীকার করতে।
৩০. তোমরা চল এমন ছায়ার দিকে, যা তিন শাখ বিশিষ্ট,
৩১. যে ছায়া ঠাণ্জও নয় এবং যা রক্ষা করে না আখुনের লেলিহান শিখা থেকে,
৩২. যা নিক্ষে করবে অট্টালিকাতূল্য বড় বড় স্জুনিংগ,
৩. যা হবে পীতবর্ণ উটের ন্যায়,
08. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।
'৩৫. এ এমন এক দিন, যেদিন তারা কথা বলতে পারবে না,
৩৬. আর তাদের সেদিন অনুমতি দেয়া হবে না, যে তারারা ওयর পেশ করবে।

O
O
O .

)
-

O 10



○

0 O
O
Oヘّ̛


৩৭. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের
৩৮. এ-ই रলো ফয়সালার দিন, একত্র করেছি আমি তোমাদের এবং তোমাদের পৃর্ববর্তীদের।
৩৯. यদি থাকে তোমাদের কোন কৌশল, তবে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
80. সেদিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য।

সूর্রা নাবা, ৭৮: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৩৮, ৩৯, 8 ○
১. তারা কোন বিষয়ে একে অপরের কাছে প্রশ্ন করছে ?
২. সে মহাসংবাদের বিষয়ে,
৩. যে বিষয়ে তারা মতडেদ করছে।
8. না, এद্রপ নয়, শিগ্গীরই তারা জনতে পারবে;
৫. অবশ্যই, কখনো এক্রপ নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।
১৭. नিষ়্ বিচারের দিন আছে নির্ধারিত,
১৮. সেদিন ফঁঁ দেয়া হর্তে শিঙা, তারপর তোমরা আসবে দলেদলে।
১৯. আর উনুক্ত করা হবে আসমান, ফলে তা হবে বহু দরজা বিশিষ্ট।
২০. আর চালিত করা হবে পর্বতমালাকে, ফলে তা হয়ে যাবে মরীচিকা সদৃশ।
৩৮. সেদিন দাঁড়াবে র্গহ্ ও ফিরিশ্তারা সারিবদ্ধভাবে ; যাকে দয়াময় আল্মাহ্ অনুমতি দিবেন, সে ছাড়া কেউ কथা বলতে পারবে না এবং সে বলবে যথার্থ कथा।



O




○ --和四


প৯. সেদিন সুনিশ্চিত ; অতএ্রব যে চায় সে গ্গহ্ণ করবে তার রবের দিকে আশ্রয়্থল ।
80. আমি তো তোমাদের সতর্ক করছি আসন্ন আযাব সম্পর্কে। সেদিন মানুষ দেখবে তার কৃতকর্ম এবং কাফির বनবে ঃ হায়, আমি যদি মাটি হতাম!

সূরা नाযি‘আত, ৭৯ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, 8০, 8১, 8২, 8৩, 88, 8®, 8৬
৬. সেদিন প্রকম্পিত করবে প্রথম সিংগার ফু"क,
৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী সিংগার《"
৮. আর সেদিন অনেক হ্দদয় হবে ভীতসन্ত্রস্ত,
৯. তাদের দৃষ্টি হবে ভয় বিনত।
১০. তারা বলবে : আমাদের কি ফিরিয়ে নেয়া হবে পূর্বাবস্থায়-
১১. যথন আমরা পরিণত হয়েছি গলিত अস্থিতে?
১২. তারা বলবে : তাই यদি হয়, তবে যে সে প্রত্যাবর্তন হবে সর্বনাশা।
১৩. এ ফু তো কেবল এ বিকট আওয়াজ,
১8. তখনই তারা ময়দানে সমবেত হবে।
৩8. তারপর যখন উপস্থিত হবে মহাসংকট,
৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে করেছে তা,
৩৬. আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে দর্শকদের জন্য।

 . -


() 4

0 - 0
0 -

 ○
 0 Or 0 O 0 0 0
0

৩৭. অতর্রব যে সীমালংঘন করেছিল

৩b. এবং প্রাধান্য দিয়েছিল পার্থিব জীবনকে,
৩৯. অবশ্য জাহান্নামই হতে তার ঠিকানা।
80. আর যে ভয় করতো তার রবের সামনে উপস্থিত হতে এবং বিরত রাখতো নিজেকে কু-প্রবৃত্তি থেকে,
8). অবশ্য জান্নাত-ই হবে তার ঠিকানা।
8२. তারা আপনাকে জিজ্ভেস করে কিয়ামত সম্পর্কে, কখন তা সংঘটিত হবে?
8৩. কী সম্পর্ক আপনার রর আলোচনায়।
88. আপনার রবের কাছেই আছে এর শেষ কथा।
8৫. आপনি তো কেবন সতর্ককারী তার জন্য, যে কিয়ামতের ভয় রাথে।
8৬. যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন অবস্থান করেনি পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক সকালের বেশী।

সूরা আবাসা, ৮০:৩৩,৩৪,৩৫,৩৬,৩৭, ৩৮, ৩৯, 8০, 8১, 8২
৩৩. আর যখন আসবে কিয়ামত,
৩8. সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে,
৩৫. এবং পালাবে তার মা ও বাবা থেকে,
৩৬. আর তার জীবন সभ্গিনী ও তার সন্তান হত্র,
৩৭. তাদের প্রত্যেকেরই হবে সেদিন এমন তুর্পুতর অবস্থা, যা তাকে সম্পূর্ণব্দপে ব্য় রাখবে।
৩৮. সেদিন অনেক মুখমঞ্জল হবে উজ্জ্বল,
৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল;

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 0 \\
& \text { o } 0 \\
& \text { 4. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O } \\
& \text { 2r } \\
& \text { - نَا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { O }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O-r }
\end{aligned}
$$

80. आর সেদিন অনেক মুখমগ্গল হবে ধূলি ধূসর,
8). आচ্ছ্ন বরে রাখবে তা কালিমা,
8২. এরাই হলো কাফির, প্তনাহগার।

সूर्रा তাক্ভীর, ৮১ : ১, ২, ৩, 8, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৫, ১১, ১২, ১৩, ১৪
১. যখন সূর্যকে নিষ্প্রভ করা হবে,
২. যখন তারকারাজী ঋসে পড়বে,
৩. ষখন পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করা হবে,
8. ষঋन পূর্ণগর্ভা উটনী উপেক্ষিত হবে,
৫. যখन বন্যপক্কে এরত্র করা হবে,
৬. যখন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করা হবে,
9. যখন আগ্মাসমূহ পুনঃসংযোজিত করা হবে,
৮. যখন জীবন্ত প্রোথ্তিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?
১০. আর যখন আমলনামা খুলে দেয়া হবে,
১১. যখन আসমান অপসারিত করা হবে,
১২. যখন জাহান্নামকে প্রজ্ঞলিত করা হবে,
১৩. এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,
>8. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী निয়ে অসেছে!

সূর্রা ইন্যিতার্র, ৮২ ৪ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৩, ১8, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯
১. यथन আসমান বিদীর্ণ হবে,
২. যখন তারকারাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,
-

O

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { 0 } \\
& 0 \text { - } 0 \\
& 0 \text { O } 0 \\
& \text { o }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0 } 0 \\
& 0 \\
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$

৩. যখন সমুদ্রসমূহ একত্রে প্রবাহিত করা રবে
8. এ্ংং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত করা হবে
৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখ্খে এসেছে।
১৩. নিশ্চয় নেক্কারগণ থাকবে জান্নাতুন্নাঈদে।
28. এবং বদ-কাররা থাকবে জাহান্নামে ;
১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে বিচার দিনে।
১৬. আর তারা তা থেকে বের হ্রতে পারবে ना।
১৭. आর কিসে জানাবে তোমাকে, সে বিচারের দিন कী ?

১b. आবার বলি : কি সে জানাবে তোমাকে, সে বিচারের দিন কী?
১৯. সেদিন ক্ষমতা রাখবে না কেউ, কারো জন্য কিছ্র করার ; আর সমস্ত কর্তৃত্ণ रবে সেদিন আল্পাহ্র জন্য।

সূর্রা ইন্শিকাক, ৮- : ১, ২, ৩, ৪, ৫
১. যখন आসমান বিদীর্ণ হবে,
২. এবং সে তার রবের হুকুম পালন করবে, আর এটাই তার করণীয়;
৩. আর যখन যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে,
8. এবং সে তার ভিতরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং সে শূন্য গর্ভ হয়ে পড়বে,
৫. আর সে তার রবের হুকুম পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়, তখনই কিয়ামত হবে।



0 0 - 0

○ 0 O-اV O



$$
0
$$


○○ - 0


সৃশ্रা তার্রিক, ৮৬ : b, ১, ১০
৮. निषয় आল্মাহ্ মানুষকে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ঋমতাবান।
৯. যেদিন 'পরীক্ষিত হবে গোপন বিষয়,
১০. সেদিন থাকবে না তার কোন শক্তি, ঈার না কোন সাহাय্যকারী।

সৃত্রা গাশিয়া, ৮৮ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
১. এসেছে কি আপনার কাছে কিয়ামতের বৃত্তান্ত?
২. সেদিন অনেক চেহারা হবে হেয়,
৩. কর্মক্মিষ্ট, ক্বান্ত,
8. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আখ্তনে,
৫. পান করানো হবে তাদের ফুটন্ত নহর থেকে;
৬. थাকবে না তাদের জন্য কোন খাদ্য কন্টকময় লতাখল্ম ছাড়া-
৭. যা তাদের মোটাও করবে না এবং ক্ষেধা নিবৃত্তఆ করবে না।
৮. আর अনেক চেহারা হবে সেদিন আनন্দোজ্জ্বল,
৯. তারা হবে তাদের কাজের কারণে স-্তুষ,
১০. তাব্রা থাকবে সমুন্নত জান্মাতে,
১১. সেখানে তারা ওনবে না কোন অসার कथा।
১২. সেখানে রয়েছে প্রবাহমান স্রোতস্মিনী,
১৩. সেখানে রয়েছে সমুচ্চ পালং,
28. আরো আছে প্রস্তুত পান পাত্র,

 O .

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$



O~~





১৫. এবং সারিসারি বালিশ,
১৬. আর বিছানো গালিচা।

সূর্রা ফাজ্র্র, ৮৯: ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
২১. তোমরা যা কর, তা তো ঠিক নয়। যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে পৃথিবীকে,
২২. এবং যখন উপস্থিত হবেন তোমার রব, আর ফির্রিশ্তাও দলে দনে,
২৩. এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে জাহান্নামকে, সেদিন মানুষ বুঝডে পারবে ; কিন্ুু তার কি কাজে আসবে এ 'বুব?
२8. সে বলबে ঃ হায়! আমি यদি আগে কিছ্ পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য।
২৫. জার সেদিন কেউ শাস্তি দিতে পারবে না চাঁর শাস্তির মত,
২৬. আর কেউ বাঁধতে পারবে না, তার বাঁধার্র মত।

সৃর্रा যিষ্যাन, ৯৯ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, b
3. यখन পৃথिবী প্রবলভাবে প্রকम्भिত হবে,
২. এবং বের্ন করে দেবে পৃথিবী তার বোঝা,
৩. আর মানুষ বলবে ঃ কি হলো এর ?
8. সেদিন পৃথিবী বর্ণনা কর্বে তার বৃত্তান্ত।
৫. काরণ, आপনার রব ঢাকে এ নির্দেশই দিবেন।
৬. সেদিন বের হবে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে, যাতে তাদের দেঋানো যায় তাদের कृতकर्म।



O
O
留

وُآنَ لَهُ النِّكُّى


○

0
o
0 - 0 -




৭. কেউ অণু পরিমাণ নেক-কাজ করলে, সে তা দেখবে,
৮. এবং অণু পরিমাণ বদ্-কাজ করলে, সে তাও সে দেখবে।

সুর্রা জাদিয়াত, ১০০ ঃ৯, ১০, ১১
৯. তবে কি সে জালে না সে সশ্পর্কে, যখন উV্থিত করা হবে করবে যা আছে তा,
১০. • এবং প্রকাশ করা হবে যা আছে অন্তরে जा ?
১১. निশয় তাদের রব সবিশেষ অবহিত সেদিন তাদের কি ঘটবে সে সম্বক্ধে।

সूর্রা ষাব্রি"জ, ১০১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১
১. মহাপ্রলয়,
২. की সে মহাপ্রলয় ?
৩. আর্র কি সে জানাবে তোমাকে কী সে মহাপ্রলয় ?
8. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতক্তের घত,
৫. এবং পর্বতমালাं হবে ধৃনিত পশমের মত;
৬. তখन ভারী হবে যার পাল্মা,
१. সে তো লাভ করবে সন্তোমজ্জনক জীবन।
৮. কিন্তু হাল্কা হবে যার পাল্মা,
৯. তার ঠিকানা হবে 'হাবিয়া’।
১০. आর কীসে জানাবে তোমাকে সে 'शাবিয়া' की?
১১. তা হলো অতি উত্ত্ণ আঞুন।

| خَ <br>  |
| :---: |
|  |
| O, |
| O - |
| O ○○ |
| ○ <br>  <br>  |
|  |  |
|  |
| - 0 |
| - 0 |
|  |
| \% |

اخিরাত - - اخرة

সूর্রা বাকারা, ২: 8, ৮, ৬২, ৮৬, ১১৪, ১২৬, ১৭৭, ২০০, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৭
8. আর যারা ঈমান রাখে আপনার প্রতি যা नাযিল করা হয়েছে তাতে এবং যা নাযিন করা হয়েছে আপনার পূর্বে তাতে; আর আখিরাতের প্রতি যারা ইয়াকীন রাথে তারাই মুত্তাকী।
৮. আর মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, যারা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্মাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি, কিন্তু আসলে তার্ মু’মিন নয়।
৬২. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং যারা নাসারা ও সাবিঈন এদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আল্মাহ্র প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং নেক-আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরক্কার তাদের রবের কাছে। তাদর কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।
৮৬. তারা যারা ক্রয় করে দুনিয়ার यিন্দেগীকে আখিরাতের বিনিময়ে, তাদের থেকে লাঘব করা হবে না আযাব, আর তাদের সাহাযযও করা হবে না।
১১8. আর তার চাইতে অধিক যালিমকে, যে বাধা প্রদান করে আল্মাহ্র মসজিদসমূহে, তাঁর নাম শ্মরণ করতে এবং চেষ্টা করে তা ধ্রংস করতে? অথচ তাদের জন্য সংগত ছিল না সেখানে প্রবেশ করা, ভীতবিহ্মল না रয়ে। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্যনা এবং তাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে মহাশাত্তি।







相 اَنَّ



১২৬. আর যখন ইব্রাহীম বলেছিল : হে আমার রব! আপনি কর্পুন এ মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহর এবং রিযিক मান করুন ফলমূল দিয়ে তাमের, এর অধিবাসীদের মাঝে যারা ঈমান রাথে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি; তখন আল্নাহ্ বললেন : যে কেউ কুফরী করবে, তাকেও আমি জীবন উপভোগ করতে দেব কিছ্ন কানের জন্য, তারপর आমি তাকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তন স্তल।
১৭৭. কোন পুণ্য নেই তোমাদের মুখ ফিরানোতে পূর্ব ও পচিম मिকে, কিন্তু পুণ্য আছে যে ঈমন আনে আল্মাহর প্রতি, আখিরাত, ফিরিশ্তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি এবং অর্থ দান করে আল্মাহর প্রেনে আয্যীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিস্কীন, মুসাফির, সাহাय্যপ্রা্থী ও ঋণ মুক্তির জন্য, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করে তা পূরণ করে আর সবর করে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্রেশে ও সং্পাম-সংকটে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী ; এরাই প্রকৃত মুত্তাকী।
২০০. আর মানুষ্ের মাঝে যারা বনে ঃ হে আমাদের রব! দিন আমাদের এ দুনিয়া । বস্তুত নেই কোন অংশ তার জন্য আখিরাতে।
২০১. আর তাদের মাঝে. যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! দিন আমদের এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ এবং রক্ষা করুন আমাদের দোযখের আযাব থেকে।















 ص.





২০২. তাদের জন্য রয়েছে, তার্রা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ দ্রুত হ্সিাব গ্বহণকারী।
২১২. সুশোভিত করা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ককফ্রী করে, দুনিয়ার যিন্দেগীকে। তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করে তাদের, যারা ঈমান আनে। আর় যারা চাক্তয়া করে, তারা ওদের উর্ধ্বে থাকবে কিয়ামতের দিন। আর আল্মাহ রিযিক দান করেন, যাকে চান বিনা হিসাবে।
২১৭. আর যে কেউ তোমাদের মধ্যে স্বীয় দীন থেকে মুরতাদ হতয় যাবে এবং মারা যাবে কাফির অবস্থায় ; তারা এমন যে, তাদের আমল নিফল হবে দুনিয়া ও আখিরাতে। আর তারাই দোযখের अধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

সুख্রা আबে ই यद्रान, ৩:২১, ২২, ৫৬, ৭৭, be
২১. नि"চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আল্মাহর আয়াত, হ্ত্যা করে নবীদের অন্যায়ভাবে এবং হত্যা কর্রে তাদের, যারা নির্দেশ দেয় ন্যায়পরায়ণতার মানুষের মধ্য থেকে। आপনি তাদের সংবাদ দিন যষ্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
২২. এ্রাই তারা যাদের কর্মফল বার্থ হবে দুনিয়া ও আখিরাতে ; আর তাদের জন্য থাকবে না ক্োন সাহায্যকারীও।
©৬. আর যারা কু2্রী করেছে, আiি তাদের কঠোর শাস্তি দিব দুনিয়া ও আখিরাতে এবং থাকবে না তাদের কোন সাহায্যকারী।
9৭. नিশ্চয় যারা বিক্রি করে আল্মাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজ্জেদের কসমকে










তুচ্ছ মূক্লে; তাদের জন্য কোন অংশ নেই আখিরাতে। আর তাদের সাথে আল্মাহ্ কথ্ বলবেন না, এবং তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
৮৫. আর কেউ ইস্লাম ছাড়া অন্য কোন দौन গ্রহণ করতে চাইলে, তা কখনো কবুল করা হবে না তার পেকে এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষজ্ঞ্মস্তদের শামিন।

সूর্रा निসা, 8 : ११, ১৩৬
११. आপনি বनूন ः দूनिয়ার ভোগ সামানা এবং আখিরাত উত্তম মুক্তাকীর জন্য। আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।
১৩৬. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আনো আল্মাহর প্রতি, তাঁ্র রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর রাসূলের্র প্রতি তাত্তে এবং তিনি যে কিতাব নাযিল কর্রেছেন এর আগে তাতে। আর যে কেউ কুফরী করবে आन्माइ, তাঁর ফिরিশ্তা, তাঁর কিতাব, চাঁর রাসূল এবং আখিরাতের সাথে, সে তো ঔ্মরাহ হবে ভীষণভাবে।

সूর্रा মায্िিদা, ৫ : ৫, ৩৩
৫. আর যে কুফরী করবে ঈমান আনার পরে, তার কর্ম ব্যর্থ হবে এবং সে আখিরাতের ক্ত্গ্গিস্তদের শামিল হবে।
৩.. याরা যুফ্ধ করে आল্পাহ্ ও তাঁর রাসৃলের বিরুদ্ধে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে যমীনে, তাদের শাস্তি হলো : তাদের হত্যা করা হবে, অथবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা কাটা হবে তাদের হাত পা বিপর্ডীত দিক থেকে, অথবা ঢাদের নির্বাসিত কর্রা হবে দেশ থেকে। এটাঁ তাদের জন্য



নাছ্না দূনিয়ায়, आর রফ্রেছে ঢাদের জন্য আখির্রাত্ত মহাশাস্তি।

## সৃত্রা জান‘জাম, ৬ : ৩২

৩२. आর দूनिয়ার যিন্দেগী ऊীীড়া কৌতুক ছাড়া কিছूই নয় ; ঢবে আখিরাত্র आবাস অবশ্যই ब্রেয় তাদ্দর জন্য যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে ; তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

## সৃর্রা জা‘ব্রাফ, ৭: ১8৭, ১৬৯

১8৭. আর যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনাবলী এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে তাদের কর্ম নিফ্র। তাদের প্রতিফল দেয়া হবে কেবল তারই, यা তারা করে।
১৬৯. আর আখিরাতের আবাসই শ্রেয় তাদের জন্য যারা মুত্তাকী। তবুও কি ডোমরা जনুধাবন কর না ?

সূর্রা তাওবা, ৯ : ১b, ১৯, ৩৮
১৮. আল্মাহৃর মস্সজিদের রক্ষণাবেক্ষণ তো করবে কেবন তারাই, यারা ঈমান আনে আল্মাহ্ ও আখিরাতে, কায়েম করে সানাত, দেয় যাকাত এবং ভয় করে না আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে। বস্তুত আশা করা যায়, ররাই হবে হিদায়াত্পান্তদেব্র শামিन।
১৯. তোমরা কি হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ করা এবং মসজিদে হারামের রহ্ষণাবেহ্মণ করাকে তাদের কাজের সমান মনে কর ; যারা ঈমান আনে আল্মাহ্ ও আখিরাতে র্রৃ জিহাদ করে আল্মাহ্র পথে; না, তারা সমান ন্য় আল্মাহ্র কাহে, আল্লাহ্ হিদায়েত দেন না যালিম লোকদের।




 OC
 يَتَقُوُكِ









৩৮. ওহে, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্মাহৃর পথে অভিযানে বেরিয়ে পড়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে লুট্টিয়ে পড় ? তোমরা কি পুরিতুষ্ট হয়েছে দুনিয়ার যিন্দেপীতে, আখিরাতের পরিবর্তে ? অথচ দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগের উপকরণ তো অতি সামান্য, আখিরাতের তুলনায়।
সৃর্রা হूদ, ১১ : ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, Job
১০৩. যে জখিরাতের আযাবকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে এতে নিপ্চিত নিদর্শন। এ হলো সেদিন, যেদিন সব মানুষকে একত্র করা হরে এবং এ হলো সেদিন, যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হবে।
১০8. আর আমি তা বিলম্নিত করি কেবল তা. निर्मिষ
১০৫. যথন সেদিন আসবে, তখন কেউ কথা বলতে পারবে না আল্পাহর অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে কতক হবে দুর্ভাগা এবং কতক হবে সৌভাগ্যবান।
১০৬. তার্রপর যারা হবে দুর্ভাগা, তারা থাকবে জাহান্নামে, তাদের জন্য সেখানে থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ,
১০৭. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার্র রব অন্যক্দপ ইচ্ম্য করেন। নিষ্চয় আপনার রব তা-ই করেন, যা তিনি চান।
১০৮. আর यারা সৌডাগ্যবান তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্ছায়ী হবে, যতদিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না আপনার রব অন্য কিছ্ম ইচ্মা কর্রেন। এ হলো এক নিরবচ্ছ্নি পুরষার।

H 2










 , v. وَوَالَرَّرْ


 وَ

O

সূরা ইউসুফ, ১২: \&৭
৫৭. অবশ্যই आখিরাতের পুরস্কার শ্রেয় তাদের জন্য, যার্রা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া করতে থাকে।

সূরা নাহ্ল, ১৬ : 8১, ৬০
8). আর যারা হিজরত করছ্ আল্মাহর উদ্দেশ্যে অত্যাচারিত হ্ওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদের উ়ত্তম আবাস দেব এ দুনিয়ায়, আর্র আখিরাতের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ যদি তারা তা জানতো।
৬০. যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না, তাদের অবস্থী নিকৃষ্টতর এবং আল্নাহর তো রয়েছে মহত্তম खণাবনী। আর তিনি পরাক্রমশালী, হিক্মতওয়ালা।

সूর্रা বনী ইসর্রাঈन, ১৭: ১০, ১৯, ২০, ২১, 8®,
১০. नিচ্য যার্রা ঈমান রাথে না আখিরাতের প্রতি, आমি তৈব্রী করে রেথ্থিি তাদের্র জন্য যন্র্রণাদায়ক আযাব।
১৯., আর যে আকাক্ষা করে আখিরাতের এবং তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ঠা করে, আর সে মু মিনও ; তার্গা এমন যাদের চেষ্টা পুন্রস্কৃত হবে।
২০. आমি সাহায্য করি, আপনার রবেব্র দান দিয়ে, যারা आখিরাত কামনা করে এবং যারা দুনিয়া চায় এদের সবাইকে। আার আপনার রবের দান সীমাবদ্ধ নয়।
২১. लक्ष্য কद্পুन, की ভাবে आমি শ্রেষ্ঠত্ দিয়েছি তাদের কতককে কতকের উপর্র। আার আখিন্নাত তো মর্যাদায় মহত্তর এবং ひণণে শ্রেষ্ঠতর।
8৫. আর যখন आপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন आমি রেথে দেই আপনার






 وَهُوَ الْحَزِيُرُ الرَحِيْيُمُ


 4





ও ঢাদের মাঝে, যারা আখিরাতে ঈমান রাথে না, এক প্রচ্ছন্ন পর্দা।

সৃর্রা তো-হা, ২০ : ১২৭,
১২৭. আর এ ভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং ঈমান রাখে না তার রবের নিদর্শনাবলীতে। আর আখিন্রাতের আযাব ঢো কঠোরতর जবং অধিক স্থায়ী।
সূর্রা মু’মিনून, ২৩ : ৭৪, ৭৫
98. निশ্য যারা ঈমান রাখে না আখিরাতের প্রতি, তারা তো সরন পথ থেকে দূরে রয়েছে,
৭৫. यদি আমি তাদের প্রতি র্রহম কর্রি এবং বিদূরিত করি তাদের থেকে দুঃখ-দৈন্য, তবুও তাব্রা স্বীয় অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত ঘুরতে পাকবে।
সূর্রা নাম্ল, २१ \& ৩, 8, ৫
৩. তারা মু’মিন যার্রা কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং তারাই আখিরাতে নিচিত বিষ্ধাসী।
8. निषয় যারা ঈমান রাথে না আখিরাতে, आমি শোভন করেছি তাদের জন্য তাদের্র কাজ, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুড়ে বেড়ায়;
৫. এদেরই র্রয়েছে কঠিন শাত্তি, আর এরাই আখিরাতে সর্বাধিক wত্মি্্ম্ত।
সুর্রা আন্বাবূচ, ২৯ ৪ ৬৪
৬8. আর দুনিয়ার জীবন তো থেন-তামাশা ছাড়া আর কিছ్ইই নয় এবং आখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন; यদি তা জানতো!
সूর্रা জাহ্যাব, ৩৩: ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮
৫१. निषয় যারা কষ্ট দেয় আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলরে, আল্মাহ্ তাদের লা'নত করেন



দুনিয়া ও আখিরাতে ; আর তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য লাঞ্ৰনাদায়ক আযাব।
৬8. निक্চয় আল্লাহ লানন করেছেন কাফিরদের এবং প্র্দুত করে রেখেছেন তাদের জন্য জাহান্নামের আঞ্ন।
৬৫. তারা সেখানে স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে ; পাবে না তারা কোন বন্ধু, আর না কোন সাহাय্যকারী।
৬৬. যেদিন উলট-পালট করে দেয়া হবে তাদের চেহারা জাহান্নামের আঞুনে, সেদিন তারা বলবে ঃ হায়, আফসোস! यদি আমরা মেনে চলতাম আল্মাহ্কে এবং মেনে চলতাম রাসূলকে।
৬৭. তারা আরো বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমরা তো অনুসরণ করেছিলাম, আমাদের নেতাদের এবং আমাদের বড় লোকদের, আর তারা আমাদের ভ্রষ্ট করেছিল সঠিক পথ থেকে।
৬৮. হে আমাদের রব! দিন আপনি তাদের দ্বিঞুণ শাস্তি এবং নান্ড করুন তাদের কঠিন লা'নত।

সूडा হাদীদ, ৫৭ : ২০
২০. তোমরা জ্েেে রাখ, দুনিয়ার জীবন তো খেন তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-গৌরব এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতেে প্রাম্র্যের প্রত্ট্যোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ বৃষ্টির মত, यার ঘারা উৎপন্ন শস্য-সষ্ভার চমৎকৃত করে কৃষকদের, তারপর তা णকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা পরিণত হয় খড়-কুটায়। আর অখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্মাহ্র তরফ থেকে

## 

 - O 0 0 O

## 

㗉 0 OT
## 

O



## .

 وَ





ক্মা ও সন্থুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার ফ্ষণাস্থায়ী সামগ্ীী মাত্র।

সৃর্রা মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ১৩
১৩. ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা বক্ধুত্ব করবে না এমন লোকদের সাথে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ র্রুষ্ট ; তারা তো হতাশ হয়েছে আখিরাত সম্পর্কে এমনভাবে; যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে।

সৃর্রা আলা, ৮৭ : ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯
38. অবশ্যই সফলতা লাভ করবে সে, যে পরিখ্দ্দ হয়-
১৫. এবং ম্মরণ করে তার রবের নাম ও সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্ত্র তোমরা প্রাধান্য দেও পার্থিব জীবনকে-
১৭. অথচ आখিরাতই উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।
১৮. निচ্য়় একথা আছে পূর্ববত্তী গ্রন্থসমূহে
১৯. ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্ছে।








 ○

ক্বর - قبر

সূর্রা তাও্বা, ৯ :৮৪
৮8. আর আপনি জানাযার নামায পড়রেন না, তাদের মাঝে কেউ মারা গেলে তার জন্য এবং দাঁড়াবেন না তার কবরের পাশে, তারা তো কুফ্রী করেছিল আল্মাহ্ ও ডাঁর রাসূলের সাথে এবং মারা গিয়াছে ফাসিক অবস্থায়।

## সূরা হাब্জ, ২২ः १

१. আর নিকয় কিয়ামত সংঘটিত হবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই ; আর আল্মাহ্ অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

ی




## সৃর্রা ফাতিন্ন, ৩৫ : ২২

२२. আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। নিশয় আল্মাহ্ ্नান যাকে চান। কিস্তু আপনি তনাতে পারেন না তাদের, যারা রয়েছে কবরে।

সূর্রা মুমতাহিনা, ৬০ \& ১৩
১৩. ওহে যারা উমান এনেছ! তোমরা বষ্ধুত্ব করো না সে নোকদের সাথে, যে লোকদের প্রতি রুষ্ট আল্মাহ, তারা তো হতাশ হয়েছে আখিরাত সম্বক্ধে, যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা কবরবাসীদের ব্যাপারে।

সূরা জাবাসা, ৮০:১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২
১৮. কোন বস্তু থেকে আল্মাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষ ?
১৯. ত্রুবিন্দू থেকে। তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তাকে পর্রিমিত করেন।
২০. তার্রপর ঢার জন্য তার পথ সহজ করে দেন,
২১. অবশেষে তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে করবাসী করেন।
২২. এরপর যथন আল্মাহ্ ইচ্ছা করবেন, তখन তিনি তাকে জীবিত করে উঠাবেন।

সূরা ইন্ফিতার্, ৮২: 8, ৫
8. আর যখন কবর খুলে দেয়া হবে,
৫. তथन প্রত্যেকে জানত্ত পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে রবং কী পেছনে রেचে এসেছে।

সूর্रা জাमिয়াত, ১০০: : ৯, ১০, ১১
৯. তবে কি সে জানে না সে সম্পর্কে, যখন উথ্খিত করা হবে, কবরে যা আছে তা,

$$
\begin{aligned}
& \text { r|r }
\end{aligned}
$$



号
0 ○ o 00 O - 0 8


১০. এবং প্রকাশ করা হবে-যা আছে অন্তরে जा ?

১د. निकয় তাদেব্র রব সবিশেষ অবহিত সেদিন তাদের কি ঘটবে, সে সম্বঙ্ধে।

সৃর্রা তাকাসুর, ১০২: ১, ২
১. তোমাদের মোহাচ্ছ্ন করে রেখেছেপ্রাচূর্যের প্রতিযোগিতা,
২. যে পর্यন্ত না তোমরা উপনীত হও কবরে।
বারयাখ - برز

স্র্রা যू"মিনূन, ২৩: ৯৯, ১০০
৯৯. যখन তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে : হে আমার রব! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন,
د00. याতে आমি निককাজ করতে পারি, या आমি আগে করিনি। না, কখনো নয়, এ তো তার মুখের একটি উক্তিমাত্র। আর তাদের সামনে রয়েছে বার্যাখ-সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

## স্র্রা যू’মিন, 8০:8৬

8৬. বারযাথে তাদের সামনে উপস্থিত করা হবে আখেন সকন ও সঙ্ধ্যায়। আর यেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বनা হবে : প্রবেশ করাও ফির্আওন সম্প্রদায়কে কঠিন আযাবে।




১৯. আর কি সে তোমাকে জানাবে ইল্লীন कि?
২০. তা হলো চিহ্নিত আমলनামা,
২১. তা দেখে আল্মাহর নৈকট্যপ্সাপ্তরা।
২২. নিশয় নেক্কাররা তো থাকবে সুখস্বাচ্ছन্দে।
২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে তাকাতে থাকবে।
২8. ডুমি দেখতে পাবে তাদের চেহারায় সুখস্বাচ্ছুন্দের দীপ্তি।
২৫. তাদের পান করান হবে বিষ্ধ সীলমোহরকৃত পানীয়।
২৬. তার সীলমোহর হবে মিশ্কের । এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করুক প্রতিযোগীরা ।
২৭. आর এ পানীয়ের মিঠ্রন হবে তাস্নীম্মর,
२৮. তা হলো একটি ঝরণা, যা থেকে পান করে আল্মাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা।

## O




 0 وr


সिষ्छीन - سجين
 ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭
१. অবশ্যই, ছুনাহগারদের আমালনামা তো থাকবে সিজ্জীনে,
৮. आর কি সে জানাবে তোমাকে সিষ্জীন কि?
৯. তা হলো চিহ্তিত আমলনামা।
১০. সেদিন দুর্ডোগ হবে অস্বীকারকারীদের बना,
১১. যারা অস্বীকার করে বিচারের দিনকে,
১২. আর তা তো অস্বীকার করে প্রত্যেক সীমানংঘনকারী গুনাহগার ;
১৩. যখন পাঠ করে শুনানো হয় তাকে আমার আয়াতসমূহ, তখন সে বলে : এতো পূর্ববর্তীদের উপকথা।
১8. কখনো নয়, বরং মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে তাদের হ্রদয়ে তাদের কৃতকর্ম।
১৫. না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের রবের থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।
১৬. তারপর তারা তো প্রবেশ করবে জাহান্নামে ;
১৭. অবশেষে বলা হবে : এতো তা-ই, যা তোমরা অস্বীকার করতে ।


## সিদ্রাতুন মুন্তাহা ও বায়তুল মামূর








সूর্রা তৃর্র, ৫२ ঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
১. কসম তূরের,
২. কসম লিখিত কিতাবের
৩. या রয়েছে উনুক্ত পত্রে।
8. কসম বায়তুল মামূরের*
৫. কসম সমুন্नত আসমানের,
৬. আর কসম উদ্বেলিত সাগরের,
१. निষ্য় আপ্পনার রবের আयাব অবশ্যই সংঘটিত হবে।

সूরা নাজ্ম, ৫৩ : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭
১৩. আর রাসূল তো দেখেন জিব্রাঈলকে আরেকবার,
38. সিদ্রাতুল মুনতাহার কাছে ;
১৫. সেখানে অবস্থিত জান্নাতুল-মাওয়া।


বায়তুল মা'মূরের শব্দগত অর্থ হলো যে গৃাহ সর্বদাই জনসমাগম হয়.। অবশ্য কোন ক্কান মুফাস্সির-এর মতে এর দ্বারা ফিরিশতাগণের ইবাদত করার স্থানকে दूঝায়।
১৬. যথন আচ্ছদিত করল সিদ্রাতুল মুন্তাহাকে-यা আচ্ঘাদিত করার,
د9. তथन তাঁর দৃষ্টি বিভম घটেনন এবং তা नক্ষ্যদ্রুত হয়नि।

# 17-12 

O

## লাওহে মাহফৃয

সূরা বুরূজ, ৮৫: ২১, ২২
২১. ব্গুত ইহ সশ্ষানিত কুরআান,
২২. যা রয়েছে নাওহে মাহফূযে।
O
O Or

কिরামান কাত্বীন
সূরা ইন্ফিতার্, ৮২ ৪১১, ১১, ১২
১০. निকয় তোমাদের উপর নিয়োজিত আছে रिফাযতকারীগণ
১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ ;
১২. তারা জানে-যা তোমরা কর।



## বা‘স বা‘দাল মাউত

সূর্रा जান"আাম, ৬: ७৬
৩৬. কেবল তারাই ডাকে সাড়া দেয়, যারা আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করে ; আর মৃंত্কে পুনর্জौবিত করবেন আল্লাহ্; তারপর তার্রই দিকে তাদের ফির্য়ে়ে নেয়া হবে।
সৃরা বनী ইস্রাঈল, ১৬ : ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯
৮8. আর यেসিন আমি উপস্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রাদয় থেকে এক-একজন সাফ্পী, সেদিন অনুমতি দেয়া হুবে না কোন কৈকিয়্যত দেয়ার তাদের-যারা কুফ-রী করেছিল এ্ং তাদের কোন ওযর ও গ্রহণ করা হবে না।






৮৫. আর যখন দেখরে যালিমরা আযাব তখন তা তাদের থেকে হাল্কা ক্করা হবে ন! এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হবে ना।
৮৬. আর যখন মুশরিকরা দেখবে, যাদের তারা শরীক স্থির করেছিল তাদের, তখন তারা বলবে : হে আমাদের রব! এরাই সে সব শরীক, যাদের আমরা তোমার পরিবর্ত্ত ডাকতাম। তারপর সে সব শরীকরা তাদের বলবে : অবশ্যই তোমরা তো মিথ্যাবাদী।
৮৭. সেদিন তারা আল্মাহর কাছে আত্মসমর্পন করবে এবং উবে যাবে তাদের থেকে, যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো-তা!
৮৮. যারা কুফরী করতো এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করতো, আমি বৃদ্ধি করবো তাদের জন্য আযাবের পর আযাব; কেন্না, তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতো।
৮৯. সেদিন আমি উপস্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে এক-একজন সাক্ষী এবং আপনাকে নিয়ে আসবো সাক্ষীস্বরূপ তাদের সবার জন্য। আর আমি তো নাযিল করেছি আপনার প্রতি কিতাব প্রত্যেক বিষয় সুস্পস্ট ব্যাখ্যা স্বক্রপ, হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ স্বর্ণপ যুসলিমদের জন্য।

সূরা হাब্জ, ২২:৫, ৬, ৭
৫. হে মানুষ! তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে উঠার ব্যাপারে, তবে লক্য কর আমি তো সৃ尼 করেছি তোমাদের মাটি থেকে, তারপর ওক্র থেকে, এরপর ‘আলাক’ থেক্, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপ্র্ণাকৃতি গোশত পিজ্ভ থেকে ; ত্তামাদের কাছে ব্যক্ত কর্木ার জন্য সৃষ্টি

##  <br> 









 1ه





রহস্য, আর আমি স্থির রাখি মায়ের গর্ভে, यা অমি ইচ্ছা করি, এক নির্দিষ্বকালের জন্য। তারপর আমি বের কর্রে আনি তোমাদের শিখ্রুপে, যাতে তোমরা পরে উপনীত হও পরিণত বয়সে। তোমাদের মাঝে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মাঝে কতককে পৌছানো হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে তারা যা কিছू জানত, সে সম্বক্ধে তারা ঞ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আর তুমি দেখবে যমীনকে ৩কন, তারপর যখন আমি ততে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আन्ন্ৰালিত হয় শস্য-শ্যামলা হয়ে এবং স্ফীত হয় ও উৎপন্ন করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ডিদ।
৬. এসব এজন্য যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং তিনিই জীবন দান করেন মৃতকে। আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
१. আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেই নেই এবং আল্মাহ অবশ্যই জীবিত করে টঠাবেন তাদের, যারা আছে কবরে।

## সূরা মু’মিনূন, ২৩ : ১৫, ১৬

১৫. এরপর অবশ্যই তোমরা মারা যাবে,
১৬. আর কিয়ামতের দিন তোমাদের জীবিত করে উঠানো হবে।

সৃরা ‘‘আরা, ২৬ : ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫
৮৭. আর আপনি লাঞ্ণিতি করবেন না আমাকে স্সেনিন, ひেদিন মৃতদের জীবিত করে উঠানো হবে,
৮৮. যেদিন কোন উপকারে আসবে না ধনসম্পদ আর না সন্তান-সন্ততি।

O
-
৮৯. তবে সে ছাড়া, যে আসবে আল্নাহর কাছ বিও্ধদ অন্তর নিয়ে।
৯০. আর নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য,
৯১. এবং উন্নোচিত করা হবে জাহান্নাম বিপথগামীদের জন্য।
৯২. আর তাদের বলা হবেে ঃ কোথায় তারা, যাদের তোমরা পূজা করতে-
৯৩. আল্মাহকে ছেড়ে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি প্রতিশোধ নিতে পারে?
৯৪. তারপর অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে তাদের ও বিপথগামীদের
৯৫. আর ইব্লীস-বাহিনীর সবাইকেও।

সূরা রূম, ৩০:৫৬, ৫৭
৫৬. আর যাদের দেয়া হয়েছিল জ্ঞান ও ঈমান, তারা বলবে ঃ তোমরা তো অবস্থান করেছিলে পৃথিবীতে আল্লাহৃর বিধান অনুসারে মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত, আর এটাই হলো : ‘ইয়াওমুন বা‘স’ ; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।
৫৭. সেদিন কোন কাজে আসবে না যালিমদের ওযর আপত্তি এবং তাদের সুযোগ ও দেয়া হবে না আল্মাহ্র সন্তুষ্টি লাভের।

## সূরা নুক্মান, ৩১ ঃ ২৮

২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং মুত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা এক প্রাণীর অনুক্রপ। নিশ্য় আল্মাহ সব কিছू শোনেন, সব কিছ্র দেখেন।

O ar



## 





و ov




সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ১৬, ১৭, ১৮
১৬. কাফিররা বলে ঃ আমরা যখন মরে যাব এবং হাড়ও মাটিতে পরিণত হবো, তখনো কি আমাদের জীবিত করে উঠানো হবে?
১৭. আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?
.১৮. আপনি বলুন : হাঁ, তখन তোমরা হবে লাঞ্ছিত।
সূরা মুজাদালা, ৫৮:৬
৬. স্মরণ কর সেদিনের কথা! যেদিন আল্মাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তিনি তাদের জানিয়ে দিবেন, তারা যা করতো তা। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, কিন্ুু তারা তা ভুলে গেছে! আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

## সৃরা তাগাবুন, ৬8: १

৭. यারা কুফরী করেছে, তারা ধারণা করে যে, তাদের কখনো মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠানো হবে না। আপনি বলুন : অবশ্যই, কসম আমার রবের! অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করে উঠানো হবে। তারপর তোমাদের অবহিত করা হবে সে সম্বন্ধে, যা তোমরা করতে। আর এরূপ করা তো আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ।

সৃর্রা মা‘আরিজ, ৭০: 8৩, 88
8৩. সেদিন তারা বের হবে কবর থেকে দ্রতত বেগে, মন্ন হবে एেন তারা কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে
88. অবনত নেত্রে ; তাদের আচ্ছন্ন করবে হীনতা। এ হলো সেদিন, যেদিন সম্পর্কে তাদের ওয়াদা দেয়া হয়েছিল।


## と-


r
电


## হাশ্র

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৯, ২৫
৯. হে আমাদের রব! অবশ্যই आপনি একত্র কররেন। লোকদের একদিন যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশয় আল্মাহ্ ওয়াদা খিলাফ্ করেন না।
২৫. আর কি অবস্থা হবে সেদিন, যেদিন আমি তাদের একত্র করবো, যাতে নেই কোন সন্দেহ; আর প্রত্যেককে পুরোপুরি দেয়া হ্বে তার অর্জিত কর্মফল এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।

সূরা আন‘আম, ৬ \& ২২, ৩৮, ১২৮
২২. স্মরণ কর, সেদিনের কথা, যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, তারপর মুশ্রিকদের বলবো, কোথায় তোমাদের সে সব দেবতারা, যাদের তোমরা আমার শরীক মনে করত্ত?
৩৮. পৃথিবীত বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর না এমন কো পাথী আছে, যে নিজের ডানার সাহায্যে উড়ে; কিন্তু তারা তো তোমাদেরই মত এক উম্মাত। আমি বাদ দেইনি কোন কিছু কিতাবে, অবশেষে তাদের একত্র করা হবে, তাদের রবের কাছে।
১২৮. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন তিনি একত্র করবেন তাদের সবাইকে। তিনি বলবেবে ঃ হহ জিন্ সম্প্রদায় ! তোমরা তো অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছ এবং মানব সমাজের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের কতক কতকের দ্বারা লাভবান হয়েছে এবং আমরা উপনীত হয়েছি সে সময়ে,

,rrr
 ○


ArA-



যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ জাহান্নাম－ ই তোমাদের আবাস，সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে，যদি না আল্লাহ অন্য কিছু ইচ্ছা করেন। নিশ়্ আপনার রব হিক্মতওয়ালা，সর্বজ্ঞ।

## সূরা আনফাল，৮ ：২৪

২8．ওহে，যারা ঈমান অনেছ！তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের ড়াকে，যখন রাসূল তোমাদের ডাকবেন এমন কিছুর দিকে，যা তোমাদের প্রাণবন্ত করবে। আর জোন রাখ，আল্লাহ তো রয়েছেন মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে এবং তাঁরই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

## সূরা ইউনুস，১০：২৮，8৫

২৮．আর স্মরণ কর সেদিনের কথা，যেদিন আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে； তারপর মুশরিকদের বলবো ：তোমরা অবস্থান কর স্ব－স্ব স্থানে এবং তোমাদের দেব－দেবীরাও। আর আমি পৃথক করে দেব তাদেরকে পরস্পর থেকে এবং তাদের দেব－দেবীরা বলবে ：তোমরা তো কখনো আমাদের ইবাদত করতে না।
8৫．আর ম্মরণ কর সেদিনের কথা，যেদিন তিনি তাদের একত্র করবেন，সেদিন তাদের মনে হবে，যেন তারা অবস্থান করেনি দিনের এক মুহূর্ত ছাড়া，তারা একে অপরূক চিনবব। অবশ্যই ক্ষত্ঞিস্ত হয়েছে তারা，যারা অস্বীকার করেছে আল্মাহর সাক্ষাৎকে এবং তারা হিদায়াত্রাপ্ত ও ছিন না।

সূরা কাহ্ফ，১৮：8৭，8৮，8৯
89．আর ম্মরণ কর সেদিনের কথা，यেদিন আমি সঞ্ণালিত করবো পর্বত্মালা ；


的
 り



－ 50
受 O

আর আপনি দেখবেন পৃথিবীকে উনুক্ত প্রান্তর এবং আমি একত্র করবো তাদের সবাইকে; আর আমি ছাড়াবো না তাদের কাউকে।
8৮. আর উপস্থিত করা হবে তাদের সাবইকক আপনার রবের কাছছ সারিবদ্ধভাবে এবং তাদের বলা হবে : তোমরা তো এসেছ আমার কাছে সেভাবে, যেভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম প্রথমবার। কিন্তু তোমরা মনে করতে যে, আমি কখনো নির্ধারণ করবো না তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সময়।
8৯. আর সামনে রাখা হবে আমলানামা, আর আপনি দেখবেন অপরাধীদের আতংকপ্পস্ত, তাতে যা আছে সে কারণে। আর তারা বলবে ঃ হায়, দুর্ভাগ্য আমদের। এ কেমন আমলনামা! যা বাদ দেয় না ছোট বড় কিছুই, বরং সব কিছূই হিসাব রেখেছে! আর তারা তাদের সামনে উপস্থিত পাবে, যা তারা করেছে তা। আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।
সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৮, ৬৯, ৮৫, ৮৬
৬৮. কসম আপনার রবের। অবশ্যই আমি একত্র করবো তাদের এবং শয়তানদের, তারপর আমি তাদের উপস্থিত করবো জাহান্নামের চারদিকে নতজানু অবস্থায়।
৬৯. তারপর আমি অবশ্যই টেনে বের করবো প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে যে সর্বাধিক অবাষ্য তার দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি তাকে।
৮৫. সেদিন আমি একত্র করবো মুত্তাকীদের দয়াময় আলুাহর কাছ সম্মানিত মেহমানরূপে,





o

bᄂ．এবং হাকিয়ে নিয়ে যাব অপরাধীদের জাহাল্নাঁমর দিকে তৃষ্ণার্থ অবস্থায়।

সূরা মু’মিনূন，২৩ ：৭৯
৭৯．আর তিনিই ছড়িয়ে দিয়েছেন তোমাদের এ পৃথিবীতে এবং ত゙রই কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।

সূরা ফুরকান，২৫ ：১৭，১৮，২২，২৩，২৪， ২৫，২৬，২৭，২৮，২৯，৩৪

১৭．আর যেদিন আল্লাহ একত্র করবেন তাদের এবং যাদের তারা ইবাদত করতো আল্মাহকে ছেছ়ে তাদের， সেদিন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন ： তোমরা কি গুম্রাহ করেছিলে আমার এ সব বান্দাদের，অথবা তারা নিজ্জেরাই পথভ্রীষ্ট হর্যেছিল？
د6．তারা বলবে ：आপনি পবিত্র মহান！ আমাদের কোন সাধ্য ছিল না যে， আমরা আপনাকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবককূপে গ্রহণ করবো ；বরং আপনিই তো ভোগ－সম্ভার দিয়েছিলেন এদের এবং এদের পিতৃ－পুরুষদের， পরিণামে তারা ভুলে গিয়েছিল আপনার শ্মরণ এবং পরিণত হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত কাওমে।
২২．বেদিন তারা দেখবে ফিরিশতাদের， সেদিন থাকবে না কোন সুসংবাদ অপরাধীদের জন্য এবং তারা বলবে ： বাঁচওবাচও।

২৩．আর आমি লক্ষ্য করব，তারা যা করেছিল তার প্রতি，তারপর পরিণত করর দেব जেণুবোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।
২8．সেদিন জান্নাতীদhর থাকবে উৎকৃষ্ট বাসস্থান এবং মনোরম বিশ্রামস্থল।


留






畀






২৫．আর সেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং নামিয়ে দেওয়া হবে সেদিন ফিরিশ্তাদের।
২৬．সেদিন কর্তৃত্ব হবেে প্রকৃতপক্ষে দয়াময় আল্লাহর এবং সেদিনটি হবে কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।
২৭．আর সেদিন যালিম ব্যক্তি তার হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে ঃ হায়， আমি যদি রাসূলের সাথে সঠিক পথ গ্রহণ করতাম！
২৮．হায়，দূভ্ভোগ আমার！আমি যদি অমুককে বন্ধুক্রপে গ্ৰহ্ণ না করতাম।
২৯．সে তো আমাকে গমরাহ করেছে কুরআন থেকে তা আমার কাছে আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।
৩8．যাদের একত্র করা হবে，তাদের মুখেভর দিয়ে জাহান্নামের দিকে চলা অবস্থায়，তারা স্থানের দিক দিয়ে অতি নিকৃষ্ট এবং সর্বাধিক পথష্রষ্ট।

সূর্রা নাম্ল，২৭：৮৩，৮৪，৮৫
৮৩．আর স্মরণ কর সেদিনেন কথা，যেদিন আমি একর্র করবো প্রত্যেক সস্প্রদায় থেকে এক একটি দলকক，যারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী ； আর তাদের একত্র করা হবে সারিবদ্ধভাবে।
b8．যখন তারা ঊপস্থিত হবে，তখন আল্লাহ বলবেন ：তোমরা কি অস্বীকার করেছিলে আমার নিদর্শনাবनী，অথচ তোমরা তা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি？ অথবা তোমরা আর কি করহিলে？
৮৫．আর এসে পড়বে তাদের কাছে ঘোষিত ওয়াদা，তারা যে যুলুম করতো সে


O YA
بَانَ





抔我愛-

## كَأَكَ كَ

 0 ○কারণে; ফলে তারা কথাও বলতে পারবে না।

সূব্রা সাবা, ৩৪:8০, 8১, 8২
80. আর স্মরণ কর, যেদিন আল্নাহ একত্র করবেন তাদের সবাইকে, তারপর জিজ্ঞেস করবেন ফিরিশ্তাদের ঃ এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করতো?
83. সেদিন ফিরিশতারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র মহান ; आপনিই আমাদের অভিভাবক তারা নয়; বরং তারা তো পূজা করতো জিন্দের ; তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।
8२. আজ কোন ফ্ষমতা নেই তোমাদের একে অপরের উপকার করার, আর না অপকার করার, আর আমি বলব তাদের, যারা যুলুম করেছিল; তোমরা আস্বাদন কর সে জাহান্নামের শাস্তি, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

সূর্রা সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২
২২. ফিরিশতাদের বলা হবে ঃ তোমরা একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদের এবং তাদের যাদের তারা ইবাদত করতো।
২৩. আল্নাহককে ছেড়ে। সুতরাং তাদের পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।
২8. আর থামাও তাদের; কেননা তাদের প্রশ্ন করা হবে ;
২৫. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছো না?
২৬. বন্তুত তারা সেদিন আত্মসমর্পন করবে
২৭. এবং তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

২৮. তারা বলবে : তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমদের কাছে আসতে।
২৯. नেতারা বলবে : বরং তোমরা তো মু’মিন-ই ছিলে না,
৩০. আর তোমারা তো ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
৩). বস্তুত সত্য প্রমাণিত হয়েছে আমাদের ব্যাপারে আমাদের রবের কথা, অবশ্যই আমরা হবো শাস্তিভোগকারী।
৩২. তারা বলবে, আমরা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, আর আমরাও তো ছিলাম বিভ্রান্ত।

## সূরা শূর্রা, ৪২: ৭

१. আর এভাবেই আমি ওহী করেরেছি আপনার প্রতি আল-কুরআন, আরবী ভাষায়, যাতে আপনি সত্ক করতে পারেন মক্কা ও এর চারপাশের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারেন হাশরের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সन्मেহ নেই। সেमিন একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে।
সুরা দুঋাन, $88: 80,8 \perp, 8 ২$
80. निশচয় বিচারের দিন তো তাদের সবার জন্য নির্ধারিত।
82. সেদিন কোন কাজে আসবে না এক বন্ধু অপর বন্ধুর এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না,
8२. তবে যার প্রতি আল্লাহ রহহ করবেন, সে ছাড়া। নিশয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
সूরা হাদীদ, ৫৭:১২, ১৩, ১৪, ১৫
১২. সেদিন আপনি দেখবেন মু’মিন নর ও মু’মিন নারীদের তাদের নূর ছুটাছুটি করছে তাদের সামনে ও তাদের ডান


○.


ط إِّ
الْنَّهُ هُوَ الُعَزِزُزُ الرَّحِمْمُ


পাশে। বলা হবে : আজ সুসংবাদ তোমাদের জন্য জান্নাতের, প্রবাক্তিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।
১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা বলবে মু’মিনদের : তোমরা একটু থাম আমাদের জন্য, যাতে আমরা আহরণ করতে পারি তোমাদের নূর থেকে। বলা হবে, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের পেছনে এবং অন্বেষণ কর নৃর। তারপর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝে একটা প্রাচীর যাতে থাকবে একটা দরজা। যার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব।
১8. মুনাফিকরা ডেকে বলবে মু’মিনদের : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? মু’মিনরা বলবে ঃ शাঁ, ছিলে; কিন্তু তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের বিপদ্গ্তস্ত করেছিলে ; আর তোমরা তো অতি অমক্গল চেয়েছিলে আমাদের, সন্দেহপোষণ করেছিলে, তোমাদের ধ্ধোকা দিয়েছিন অनীক আকাङ ক্ষা-আল্লাহর হকুম আসা পর্যন্ত। আর তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্বন্ধে মহা-প্রতারক শয়তান।
১৫. সুতরাং আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন বিনিময় এবং যারা কুফরী করেছিল, তাদের থেকেও নয়।. তোমদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, बটাই তোমাদের জন্য উপযুক্ত স্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্তল।
সূরা মুজাদালা, ৫৮ ঃ ৯
৯. ওহে তোমরাঁ যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর,




حَئى جَّ


## 





1-

চখন তা তোমরা করবে না গুনাহ, সীমালংঘन ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে, বরং তোমরা পরামর্শ করবে নেক কাজ ও তাক্ওয়া সম্পর্কে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে,যার কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে।

সূরা তাগাবুন, ৬৪: ৯, ১০
৯. স্মর্রণ কর, সেদিनের কথ্থা, যেদিন আল্লাহ তোমাদিগকে একত্রিত করবেন সমবেত করার দিনে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। আর যে ঈমান রাখ্থ আল্লাহত্তে এবং নেক আমল করে, যিনি বিদূরিত করবেন তার ক্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং দাখিল করবেন তাকে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমুহ, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।
১০. কিন্তু যারা কুফরী করে এবং अস্বীকার করে আমার নিদর্শন্মমহ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী । সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আর কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবর্তনস্থল।
সূরা চাহ্রীম, ৬৬: ৭,৮
৭. ওহে যারা কুফরী করেছ। আজ তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। তোমাদের তো প্রতিফল দ্য়া হবে তারই, যা তোমরা করতে।
৮. ওरহ যারা ঈমান অনেছ! তোমরা তাওবা কর आল্লাহ্র কাছে খালিস তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের রব বিদূরিত করবেন তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় यার পাদদেশে নহরসমূহ। সেদিন আল্লাহ् লাঞ্ছিত করবেন না নবীকে এবং তাদের যারা

## 



وَيُنْ
缺




ঈমান এনেছে তাঁর সাথে। তাদের নূর ধাবিত হবে তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে। তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি পৃর্ণতা দান করুন আমাদের নূরকে এবং ক্ষমা করুন আমাদের, আপনি তো সর্ববিষয় সর্বশক্তিমান।

সूরা মুতাফ্ফিফ্সীন, ৮৩:8, ৫, ৬
8. তারা কি চিন্তা করে না खে, তাদের মুত্যুর পরে জীবিত করে উঠানো হবে-
৫. মহাদিবসে?
৬. যেদিন দাঁড়াবে সব মানুষ রাব্যুল আলামীন্নের সামনে!


มीयान
সূরা আ‘র্রাফ, ৭:৮, ৯
৮. সেদিন আমলের ওযন সত্য। অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই তো হবে সফ্লকাম,
৯. আর যার পাল্লা হালকা হবে, তারাই নিজেদের ফ্ষতি করেছে, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো।

मूरा आন্বিয়া, ২১:89
89. আর আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ কিয়ামতের দিন। সুতরাং কারো প্রতি কোন যুনুম করা হবে না। আর কাজ यদি তিল পরিমাণ ওযনেরও হয়, তবুও তা আমি উপস্থিত করবো এবং आমি যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী-不প1

সূর্木া মু’মিনূন, ২৩: ১০২, ১০৩
১০২. আর যার পাল্লাহ ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম,


 O خَيرْ



১০৩. আর যার পাল্লাহ হাল্কা হবে, তারাই ক্ষতি করেছে নিজেদের ; তারা থাকবে জাহান্নামে চির দিন।

 ْ خِسِّرُنَ

## আমলनামা

সূর্রা কামার, ৫৪: ৫২, ৫৩
৫২. আর তারা যা কিছ্ৰ করে, তা সবই আছে আমননামায়-
৫৩. ছোট বড় সবকিছুই লেখা আছে।

সূরা হাক্কা, ৬৯ : ১৯, ২০ -
১৯. আর যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, সে বলবে : নেও পড়ে দেখ আমার আমলনাম-
২০. আমি তো জানতাম যে, অবশ্যই আমকে সম্মুখীন হতে হবে আমার হিসাবের।

স্র্রা ইন্শিকাক, ৮৪ : ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫
9. তবে যাকে দেয় হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে।
৮. অবশ্যই তার হিসাব নেয়া হবে অতি সহজে।
৯. আর সে ফিরে যাবে তার আপন জনদের काছে আনन্দ চিত্তে।
১০. কিন্ুু যাকে দেয়া হবে তার আমলনামা তার পিঠে পেছন দিয়ে।
১১. সে তো আহবান করবে ধ্বংস।
১২. এবং প্রবেশ করবে জৃলন্ত আগুনে।
১৩. সে তো ছিন তার আপনজনদের মধ্যে আনन্দে বিভোর।


O نَيقُوُلُ هَأَمُمْ


O-


-
1)

১8. সে তো মনে করততা যে, সে কখনও ফিরে যাবে না;
১৫. অবশ্যই সে ফিরে যাবে ; নিশ্য়ই তার রব তার ব্যাপারে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

O

## হিসাব

সূরা বাকারা, ২: ২৮৪
2৮8. আস্মান ও যমীনে যা কিছू আছে, সব কিছু আল্লাহরই। আর যদি তোমরা প্রকাশ কর যা আছে তোমাদের মনে, অথবা তা গোপন রাখ, আল্মাহ তোমাদের থেকে এর হিসাব গ্থহণ করবেন। তারপর তিনি ক্ষমা করবেন যাকে চাইবেন এবং আযাব দেবেন যাকে ইচ্ছা করবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
সূরা आন‘আম, ৬ ঃ ৫२, ৬৯
৫২. আপনি তাড়িয়ে দিবেন না তাদের, যারা ডাকে তাদের রবকে সকাল-সন্ধ্যায়তাঁর সন্ত্ৰুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। নেই আপনার উপর কোন দায়িত্ তাদের কাজ্জর জবাবদিহির এবং তাদের উপরও নেই কোন দায়িত্ আপনার কাজের জবাবদিহিতার। এরপরও যদ়ি আপনি তাদের তাড়িয়ে দেন, তবে হয়ে পড়বেন যালিমদের শামিল।
৬৯. যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করে, তাদের কাজ্রের জবাবদিহির দায়িত্ব মুত্তাকীদের নয় ; কিন্তু টপদেশ দেয়া তাদের কর্তব্য করে, যাতে তারা সতর্ক হয়।
সূরা রা’দ, ১৩:১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, 28, 80, 8 J
১b. যারা সাড়া দেয় তাদের রবের ডাকে, তাদের জন্য রয়েছে পরিণাম ; কিন্তু

^1-

যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না, যদি তাদের থাকতো যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা সবই এবং এর সাথে এর সমপরিমাণ আরো ; অবশ্যই তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। তাদেরই জন্য রয়েছে কঠোর হিসাব, আর তদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম ; আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!
২০. যারা পূর্ণ করে আল্লাহকে দেয়া অঞ্গীকার এবং ভঙ্গ করে না প্রতিজ্ঞা,
২১. এবং যারা অক্ষুন্ন রাখে সে সম্পর্ক, या অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা এবং ভয় করে তাঁদের রবকে, আর ভয় করে কঠিন হিসাবকে।
২২. আর যারা সবর করে তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং সালাত কায়েম করে, আর ব্যয় করে আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদেরই জন্য রয়েছে তভ পরিণাম।
২৩. 'স্থায়ী জান্নাত ঃ তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং তাদের মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে যারা নেককাজ করেছে তারাও এবং ফিরিশতারা প্রবেশ করবে তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে,
২8. তারা বল্তে ঃ সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য। আর কত উত্তম এ পরিণাম!
80. আর यদি আমি আপনাকে দেখাই, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি এর কিছ্ন অথবা আপনার মৃত্যু ঘটাই. এর আগে; তবে আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।


81．তারা কি দেখে না যে，আমি তো সংকুচিত করে আনছি তাদের ঢেশ চারদিক থেকে？আর আল্নাহ আদেশ করেন，তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। আর তিনি জল্দি হিসাবে গ্রহণকারী।

সূর্রা ইব্রাহীম，১৪ ：8১，৫১
83．下ে আমাদের রব！ফমা করুন আমাকে， আমার মাতা－পিতাকে এবং মু’মিনদের সেদিন，যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে।

৫১．এ কারণে যে，আল্মাহ প্রত্যেককে দিবেন তার কৃতকর্মের প্রতিফন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেককে দেবেন তার কৃতকর্ম্মর প্রতিফ্ল। নিশয় আল্লাহ জল্দি হিসাব গ্রহণকারী।
সূরা বনী ইস্রাঈল，১৭ ：১৩，১৪
১৩．আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং বের করবো আমি তার জন্য কিয়ামতের দিন এক কিতাব， যা সে পাবে উন্মাক্ত।
28．তাকে বলা হবে ঃ তুমি পড় তোমার কিতাব। তুমি নিজেই আজ তোমার হিসাব－নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

সূর্রা জাস্বিয়া，२১ ：১
১．निকটবর্তী হয়েছে মানুষের হিসাব－ নিকাশের সময় অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে।

## সূর্木া মু’মিনূন，২৩：১১৭

১১৭．আর যে কেউ ডাকে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইনাহ，যে বিষয়ে তার কাছে নেই কোন প্রমাণ ；তার হিসাব－নিকাশ তো রয়েছে তার রবের কাছে। নিশয় সফলকাম হবে না কাফিররা।

## 


 Oوَهُوَسِرِيُُ الْحِسَابِ

## 

## ＇

回

## \％ا






1－1－





সূর্রা ©‘আরা, ২৬ : ১১৩
১১৩. তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ তো আমার রবের, যদি তোমরা বুঝতে!

সূর্রা জাহযাব, ৩৩ ঃ ৩৯
৩৯. নবীগণ প্রচার করতেন্ আল্মাহ্র বাণী এবং তাঁরা ভয় করতেন তাঁকে, আর তাঁরা ভয় করতেন না তাঁকে ছাড়া আর কাউকে। আর আল্লাহ-ই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণে।

## সৃর্রা মু'মिन, $80: 80$

80. কেউ মন্দীকাজ করলে তাকে দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুব্রপ প্রতিফল ; ! আর কেউ ভাল কাজ করলে, পুরুষ অথবা নারীদের থেকে এবং সে মু’মিন ও; তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদের রিযিক দেয়া হবে হিসাব ছাড়া।

## সूर্রা তালাক, ৬৫: ৮

b. আর কত জনপদবাসী বিরোধিতা কর্রেিল তাদের রবের ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের। ফলে, আমি কঠোর হিসেব নিয়েছিলাম তাদের থেকে এবং দিয়েছিলাম তাদের কতোর শাস্তি।

সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
২৭. তারা তো ভয় করতো না হিসাবের,
২৮. এবং অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবनी দৃঢ়ভাবে।
২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেথেছি কিতাবে।
৩০. অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আমি তো বৃদ্ধি করবো না তোমদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিঁছুই।











 - 0
.


সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৭,৮, ৯
ヶ. আর যাকে দেয় হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, অবশ্যই তার হিসাব নেওয়া হবেে অতি সহহভাবে,
৮. অবশ্যই তার হিসাব নেওয়া হবে অতি সহজভাবে,
৯. আর সে ফিরে যাবে তার স্বজনদের কাছে আনন্দচিত্তে।

সূরা গাশিয়া, ৮৮৮ ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬
২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে. এবং কুফ্রী করলে,
২8. আল্মাহ্ তাকে শাত্তি দেবেন-ভয়ঙ্কর শাস্তি।
২৫. নিশয় আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন;
২৬. তারপর আমারই দায়িত্ব তাদের হিসাবনিকাশের।

## জান্মাত

সূরা বাকারা, ২ ঃ ২৫, ৩৫, ৮২, ১১১, ২১৪, ২२১
২৫. আর আপনি সুসংবাদ দিন তাদের, যারা ঈমান আনে এবং নেক-আমল করে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। যখনই তাদের সেখানে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে ; এতো তা-ই, যা আমাদের এর আগে খেতে দেওয়া হতো। আসলে তাদের দেওয়া হবে তার অনুরূপ। আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র সঙ্নিনী এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

৩৫. আর আমি বললাম ঃ হে আদম! বসবাস কর তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে এবং তোমরা উভয়ে আহার কর সেখানে স্বচ্ছন্দে, যেভাবে চাও ; 'কিন্তু এই গাছের কাছেও যেও না ; यদি যাও তবে হয়ে পড়বে যালিমদের শামিল।
৮২. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরূদিন থাকবে।
3১১. আর তারা বলে ঃ কেউ কখনো প্রবেশ করবে না জান্নাতে ইয়াহূদী অথবা নাসারা ছাড়া। এটা তাদের অলীক বাসনা। আপনি বলুন ঃ তোমরা পেল কর প্রমাণ, যদি সত্যবাদী হও।
২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা প্রবেশ করবে জান্নাতে, অথচ এখনো আসেনি তোমাদের কাছে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা? তাদের স্পর্শ করেছিল অর্থ সংকট ও দুঃখ ক্লেশ, আর তারা হয়েছিল ভীত সংকিত। এমন কি রাসূলে এবং তার সাথথ যারা ঈমান এনেছিল তারা বলেছিল ঃ কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।
২২১. আর তোমরা বিয়ে করবে না মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত। অবশ্যই মু’মিন ক্রীতদাসী উত্তম মুশরিক নারীর চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। আর তোমরা বিয়ে দেবে না মুশরিক পুরুষের সাথে, তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত। অবশ্যই মু’মিন ক্রীতদাস উত্তম, মুশরিক পুরুমের চাইতে, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা ডাকে দোयখের দিকে এবং আল্লাহ্ ডাকেন জান্নাত ও মাগৃফিরাতের দিকে স্বীয় অনুগ্মহে। তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন
隹





 كا
















তাঁর বিধান মানুষের জন্য, যাতে তারা শশক্ষা গ্রহণ করে।

সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫, ১৩৩, ১৩৬, ১৯৫, ১৯৮
১৫. আপনি বनুন : আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব এমন কিছুর, যা এ সবের চাইতে উৎকৃষ্ট? यারা তাক্ওয়া করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে-জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর্মমহ, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে রয়েছে সন্তুষ্টিও। আর আল্মাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।
১৩৩. আর তোমরা ধাবমান হও তোমাদের রবের মাগ্ফিরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও यমীনের ন্যায় ; या তৈর্রী করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।
১৩৬. এরাই তারা, যাদের পুরস্কার তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশের নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর কত উত্তম নেক্কারদের পুরস্কার।
১৯৫.•আর যারা হিজরত করেছে, বিতাড়িত হয়েছে নিজ্ৰেদের ঘর-বাড়ি থেকে, नির্যাতিত হয়েছে, আমার পথে যুদ্ধ। করেছে এবং শহীদ হয়েছে, অবশ্যই আমি দূরীভূত করবো তাদের ఆুনাহসমূহ এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। এ হলো পুরস্কার আল্মাহর তরফ থেকে। আর আল্মাহ্রই কাছে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।
১৯৮. যারা ভয় করে তাদের রবকে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার

## 0










 كَلْكِفْرَ





পাদ্যুদল নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্নাহ্র তরফ থেকে মেহমানদারী। আর যা আল্লাহ্র কাছে আছে, তা নেক্কার্দের জন্য শ্রেয়।
সূর্রা निসা, 8 : ১৩, ৫৭, ১২২, ১২৪
১৩. আর মে কেউ আনুগত্য করবে আল্মাহ্ ও তাঁর রাসূলের, তিনি. তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকান থাকবে, আর এটা হলো মহাসাফল্য।
৫৭. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অবশ্যই আমি जাদের দাখিল করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহহসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আমি তাদের দাথিল করবো শান্তিদায়ক স্নিঞ্ধ ছায়ায়।
১২২. আর यারা ঈমান আনে ও নেক-আমল করে, অবশ্যই आমি তাদের দাখিন করবো জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ আল্মাহ্র সত্য ওয়াদা। আর কে অধিক সত্যবাদী আল্নাহ্র চাইতে কথায়?
১২8. আর যে কেউ নেক আমল করবে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে এবং সে মু'মিনও, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে ; আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না বিন্দুমাত্র।

সূব্রা মায়িদা, ৫ : ১২, ৭২, ৮৫, ১১৯
১২. আল্মাহ্ তো অঙীকার গ্রহণ করেছিলেনন बনূ ইসরাঈল থেকে এবং আর আমি



নিযুক্ত করেছিলাম তাদের থেকে বারজন নেতা। আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ আামি তোমাদের সজ্গে আছি, যাক তোমরা কায়েম কর সালাত, আদায় কর যাকাত, ঈমান আনো আমার রাসূলগণের প্রতি ও তাদের সাহায্য কর এবং তোমরা প্রদান কর আল্মাহকে করযে-হাসানা ; তবে অবশ্যই আমি মোচন কররো তোমাদের তুনাহ, আর নিশ্চয় দাখিল করবো তোমাদেরকে জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। আর যে কুফরী করবে এরপরও তোমাদের থেকে, সে গুমরাহ হবে সরল পথ থেকে।
৭२. .... নিচয় কেউ শরীক করলে আল্লাহর সাথে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য হারাম করবেন জান্নাত এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।
৮৫. আর তারা যা বলে, সে জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেবেন জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা পুরস্কার নেক্কারদের জন্য।
১১৯. আল্লাহ্ বলবেন : এই সেই দিন, যেদিন উপকৃত হবে সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য ; তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমুহ। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি এবং তারা ও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এতো মহাসাফল্য। সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৯, 8০, 8১, 8২, 8৩, 88, 8 ©
১৯. আর আল্নাহ্ বলবেন : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর









$$
\begin{aligned}
& \text { 10 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O }
\end{aligned}
$$

99 صِنْ年



এবং আহার কর，যেখান থেকে তোমরা ইচ্ছা কর ；কিন্তু নিকটবর্তী হয়ে না এ বৃক্ষের，হলে তোমরা হবে যালিমদের শামিল।

80．निশয় যারা অস্বীকার করে আমার নিদর্শনসমূহ এবং অহঙ্কার করে সে সম্বন্ধে，তাদের জন্য উনুক্ত করা হবে না আকাশের দরজা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না উট প্রবেশ করে সৃঁচের ছ্দিপথথে। এ ভাবেই আমি শাস্তি দেই অপরাধিদের।

8د．তাদের জন্য বিছানা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও， এভাবেই আমি প্রতিফল দেব যালিমদের।

8২．আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা বইতে দেই না，যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে，তারাই জান্নাতের अধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।
8৩．আমি বিদৃরিত করবো তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা，প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহরসমূহ। আর তারা বলবে ：সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর，यিনি অজন্য আমাদের হিদায়াত দান করেছেন ；যদি না তিনি আমাদের হিদায়াত দান করতেন，কিছ্রতেই আমরা হিদায়াত পেতাম না। অবশ্যই এగসছিলেন আম।দের রবের রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে। আর তাদের সম্বোধন করে বলা হবে ：তোমাদের উত্তরাধিকারী করা হলো এ জান্নাতের，তোমরা যা করতে－ তার জন্য।
88．আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদের সম্বোধন করে বলবে ঃ আমরা তো

## 


． 6.

 يَلِّجَ الْحَّهَ O

楊







 ا⿴囗十⿰亻⿱丶⿻工二又



পেয়েছি, যে ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন আমাদের রব, তা সত্য ; তবে তোমর়াও কি পেয়েছ, যে ওয়াদা তোমাদের দিয়েছিলেন তোমাদের রব, তা সত্য? তারা বলবে হাঁ। তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্ষ্য ঘোষণা করবে : আল্লাহ্র লা'নত যালিমদের ঊপর।
8৫. যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো আল্লাহ্র পথথ এবং তাঢত বক্রতা অনুসন্ধান করতো। তারাই আথিরাত সম্বন্ধে अবিশ্বাসী।

সূরা জানফাল, ৯ : ২০, ২১, ২২, ৭২, ৮৯, ১০O, ১১১
২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এ্রবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে তারা মর্যাদায় শেষ্ঠ আল্মাহর কাছে।আর তারাই সফলকাম।
২১. তাদের সুসংবাদ দেন তাদের রব, স্বীয় .রহমত ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী সুখশান্তি।
२२. তারা সেখানে চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্মাহ্র কাছে আছে মহাপুরস্কার।
৭२. আর আল্মাহ্ ওয়াদা দিয়েছে মু’মিন নর ও মু’মিন নারীদের জান্নাতের প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং উত্তম বাসস্থানে, স্থায়ী জান্নাতে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এটাই হলো মহাসাফল্য।
৮৯. প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ্ তাদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার
 تَأَوْا نَكَّمْ



.














পাদদেশে নহর্রসমহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে; এটাই মহাসাফল্য।
১০০. আর যারা প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে এবং যারা তাদের অনুসরণ করে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তৈরী করে রেখেছেন তদের জন্য জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে, এটাই মহাসাফল্য।
১১১. নিকয় আল্মাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মু’মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ; এর বিনিময়ে যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে, হত্যা করে ও নিহত इয়। এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর কে শ্রেষ্ঠত়র ওয়াদা পালনে আল্লাহর চাইতে? আর তোমরা আনন্দিত হও, যে সাওদা তোমরা করেছ, সে সাওদার জন্য আর এটাই মহাসাফল্য।

সূর্रা ইউনুস, ১০: ৯, ১০, ২৬
৯. নিচয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ কররঢছ, তাদের গন্তব্ব্য পৌঁছাবেন তাদের রব তাদের ঈমানের জন্য। প্রবাহিত হবে তাদের পাদদেশে নহররসমূহ জান্নাতে নাঈমে।
১০. সেখানে তাদের আওয়াজ হবে, পবিত্র মহান তুমি, হে আল্লাহ! আর সেখানে তাদের অভিবাদন হবে, সালাম এবং তাদের শেষ আওয়াজ হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি সারা জাহানের রব।
২৬. যারা নেক্কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার এবং আরো







 O "البا
 يُيَالِّرْنَ









অধিক। আচ্দ্নন করবে না তাদের চেহারাকে কালিমা, আর না হীনতা, এরাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

সূরা হ্রদ, ১১: ২৩
২৩. নিশ্য় যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে এবং বিনত হয়েছে তাদের রবের প্রতি, তারাই জান্নাতের অধিবাসী ; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

সূরা রা’দ, ১৩: ২২, ২৩, ২৪, ৩৫
২२. আর যারা সবর করে তাদের রবের সর্ত্তুষ্টি লাভের জন্য, সালাত কায়েম করে, যা আমি যাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং দূরীভূত করে ভাল দিয়ে মন্দকে, তাদের জন্য রয়েছে তভ পরিণাম।
২৩. জান্নাতে-আদ্ন, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পত্নী ও সন্তান-সত্ততিদের থেকে যারা নেক্কাজ করেছে-তারাও। আর ফিরিশতারা তাদের কাছে উপস্থিত হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।
২8. তারা বলবে : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা যে সবর করেছিলে তার জন্য ; কত উত্তম এ পরিণাম।
৩৫. যে জান্নাতের ওয়াদা মুত্তাকীদের দেওয়াা হয়েছে তা এর্দপ ঃ প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, যার ফলমূল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এ হলো প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্য। আর কাফিরদের প্রতিফল ইলো জাহান্নাম।

## সূর্রা ইবৃর্রাহীম, 38 ः ২৩

২৩. আর যারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে,






 , ,

 وَمَنْ


 عْمُكَ النَّارِي -ro تَجْرِ




প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে তাদের রবের হুকুম। সসখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।

সूর্রা হিজ্র, ১৫: 8৫, 8৬, 89, 8৮
8৫. निশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝর্ণায়।
8৬. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা প্রবেশ কর তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।
89. আমি বিদূরিত করবো তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ, তারা ভাই-ভাইরূপে, মুখোমুখি হয়ে উচ্চাসনে অবস্থান করবে।

8b. সেখানে তারা স্পর্শ করবে না কোন অবসাদ, আর না তারা সেখান থেকে বহিক্ধৃতও হবে।

সূর্রা নাহল, ১৬ঃ৩০, ৩১, ৩২
৩০. আর বলা হবে তাদের, যারা তাক্ওয়া করততা : কী নাযিল করেছেন তোমাদের রব? তারা বলবে : মহাকল্যাণ। যারা নেক-আমল করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় মঙল এবং আখিরাতের আবাস তো আরো উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!
৩). তা হলো : জান্নাতু-আদ্ন, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূই, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে তা, যা তারা আকাজ্কা করবে। এভবেই আল্লাহ্ পুরস্কার দেন মুত্তাকীদের।
৩২. যাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্তারা পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফिরিশ্তারা বनবে : সালাম তোমাদের প্রতি। তোমরা






اتَقَقُوْا مَا




 b




প্রবেশ কর জান্নাতে, যা তোমরা করতে তার জন্য। •

সূরা কাহফ, ১৮: ৩০, ৩১, ১০৭, ১০৮
৩○. निশয় যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, আমি তো নষ্ট করি না শ্রমফল তার, যে উত্তম কাজ করে।
৩১. তাদেরই জন্য রয়েছে জান্নাতু ‘আদ্ন, প্রবাহিত হয় তাদের পাদদেশের নহরসমুহ,সেথায় তাদের অলংকৃত করা হবে সোনার কাকনে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও মোটা রেশমের সবুজ পোশাক, সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার, আর কত উত্তম আবাস।
১০৭. নিচয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস মেহমানদারীর জন্য।
১০৮. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে তারা অন্য কোথাও যেতে চাইবে ना।

সূরা মারইইয়াম, ১৯ : ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩
৬০. তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং নেক-আমল করেছে, তারাই দাখিল. হবে জান্নাতে, এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।
৬১. দাখিল হবে স্থায়ী জান্নাতে, যারা ওয়াদা দিয়েছেন দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্যভাবে। তাঁর ওয়াদা তো অবশ্যই পূর্ণ হবে।
৬২. তারা সেখানে শোনবে না কোন আসার কथा সালাম ছাড়া, আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে রিয়ক সকাল-সক্ধ্যায়।

## 


0 O




 O
 O





 !

৬৩. এতো সেই জান্নাত, যারা উত্তরাধিকারী করবো আমি, আমার বান্দাদের ঞেডক যারা মুব্তাকী তাদের।

সৃর্রা ত্তোহা, ২০ः ৭৫, ৭৬
৭৫. आর বে কেউ উপস্থিত হবে তার রবের কাছে মু’মিন অবস্থায় নেক-আমল করে, তাদেরই জন্য রয়েছে উঁচूমর্যাদা-
৭৬. স্থায়ী জান্নাত, প্রবাহিত হয় ‘যার পাদদেশে নহরসমূহ; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ হলো পুরক্কার তাদের যারা, পরিত্ধ হয়।

## সৃর্রা হাচ্চ্র, ২২: ১৪, ২৩

38. निশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। অবশ্য আল্লাহ্ তা-ই করেন, यা তিনি চান।
২৩. নিশ্চয় আল্লাহ দাখিল করবেন তাদের যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে জান্নাতে। প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ। তাদের সেখানে অলংকৃত করা হবে সোনার কাকণে ও মুক্তায় এবং তাদের পোশাক হবে সেখানে রেশমের।

সূর্রা ষুর্রকান, ২৫: ১৫, ১৬, ৭৫, ৭৬
১৫. आপनि বলুন : এটা কি শ্রেয়, না জান্নাতুল-খুলদ, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের দেয়া হয়েছে? এটাই তো তাদের পুরস্কার এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।
১৬. তাদের জন্য রয়েছে সেখানে যা তারা চাইবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ ওয়াদা পূরণ করা আপনার রবের দায়িত্|।

##  















## Contents

৭৫. তাদের পুরস্কার দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, তাদের সবরের দরুন। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।
৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তা কত উত্তম বিশ্রামস্থল ও আবাসস্ত্যল!

সূর্রা আনকাবৃত, ২৯ : ৫৮, ৫৯
৫৮. আর যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, আমি অবশ্যই তাদের বসঁবাস করাব জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষে; প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমৃহ। তারা চিরদিন সেখানে থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার নেক্কারদের।
৫৯. যারা সবর করে এবং স্বীয় রবের উপর তাওয়াক্ক্কু করে।
সূরা মুক্মান, ৩১ :৮, ৯
৮. निक্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেকআমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুখময় জান্নাত;
৯. তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা আল্মাহর সত্য ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশাनी, হिক्মত ওয়ালা।

## সূর্রা সাজ্দা, ৩২: ১৯

১৯. আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের স্থায়ী বাসস্থান; তাদের আপ্যায়ণের জন্য, যা তারা করতো তার ফল স্বর্রপ।
সূব্রা সাবা, $58: ৩ ৭$
৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন কিছুই তোমাদের আমার নিকটবর্তী করবে না ; তবে তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বি-পুণ পুরক্কার তারা যা করতো তার জন্য। আর তারা থাকবে, জান্নাতের প্রকোষ্ঠে নিরাপদে।


$Q$ Q
軘筌




وَهُو الْعَزِزُزُ الْحَكِيْتُمْ







সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫
৩২. তারপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম তাদের, যাদের আমি মনোনীত করেছিলাম আমার বান্দাদের থেকে। আর তাদের মাঝে কতক ছিল निজেদের প্রতি যালিম, কতক ছিল মধ্যপন্থী এবং কততক ছিল নেক-কাজে অপ্রবর্তী আল্লাহর ইচ্ছায়। এটাই মহাঅনুখ্থহ।

৩o. জান্নাতু-আদন ; সেখানে তারা প্রবেশ করবে। তাদের অলংকৃত করা হবে সেখানে সোনার কাকনে ও মণিমুক্তা দিয়ে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।
৩8. আর তারা বলবে : সমস্ত প্রশংসা আল্পাহ্র, যিনি দূর করেছেন আমাদের থেকে দুশিন্তা। নিচয় আমাদের রব পরম ক্মাশীল পরম গুণ্প্রাই।
৩৫. यিনি আমাদের আবাসন দিয়েছেন স্থায়ী বাসস্থানে, নিজ অনুগ্রহে। সেখানে আমাদের স্পর্শ করে না কোন ক্রেশ, আর না স্পর্শ করে সেখানে আমাদের কোন ক্লান্তি।

সূরা ইয়াসীন, ৩৬ :৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮
৫৫. निশয় জান্নাতবাসীগণ থাকবে সেদিন আনন্দে মগ্ন ;
৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ হেলান দিয়ে বসবে সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে।
৫৭. তাদের জन्य থাকবে সেখানে ফলফলাদি এবং আরো থাকবে তাদের জন্য, यা কিছ্হ তারা চাইবে তা,
৫৮. 'সালাম'-এ সষ্তাষণ হবে রাব্রুল আলামীন, পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে।

男








## 




 O Oوَّ لَهُمْ مَائَعْعُوْكِ ○

সৃরা সাফ্ফাত, ৩৭ : 8০, 8১, 8২, ৪৩, 88 8৫, 8৬, 89, 8৮, 8৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭
80. তবে আল্মাহর খাস বান্দারা,
8). তাদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয়ক,
8২. ফল-ফলাদি এবং তারা হবে সম্মানিত।
8৩. জান্নাত-নাঈমে।
88. তারা সুসজ্জিত আসনে মুখোমুখী হয়ে সমাসীন थাকবে।
8৫. ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করা হবে বিখ্দ্দ পানীয় পূণ পাত্র।
8৬. তা इবে অতি উজ্জ্বল, সুস্বাদু পানকারীদের জন্য,
8१. তাতে থাকবে না ফতিকর কিছ্,, আর না তারা তাতে মাতাল হবে,
8৮. আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়नা, আয়ত-লোচনা নার্রীগণ।
8৯. যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।
৫০. তারপর তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
৫). তদের কেউ বলবে : আামার ছিল এক সাथী,
৫२. সে বলতে: पूমি কি কিয়ামতে বিপ্ধাসী?
© শ. যখন আমরা মর্রে যাব এবং আমরা পরিণত হব মাটি ও হাড্ডিতে, তখনও কি প্রতিফन দেয়া হবে?
৫8. आল্লাহ বলবেন : তোমরা কি তাকে দেখতে চাও?
৫৫. তারপর সে झুঁকে দেখবে: এবং তাকে সে দেখতে পাবে জাহান্নামের মাঝখাन।
-
 O Or O- 0 ○



O


 O' or
${ }^{6}$ Cor

 00
৫৬. সে বলবে : কসম আল্লাহ্র! ডুমি তো প্রায় আমাকে ধ্রংসই করেছিলে।
৫৭. আর यमি না থাকত্তে আমার রবের অনুগ্বহ আমার প্রতি, তাহলে আমিও তো হততাম জাহান্নামীদের শামিল।

সুর্রা ছোয়াদ, ৩৮: 8৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, © 8
8৯. निषয় মুত্তাকীमের জना রয়েছে উত্তম আবাস
৫০. জান্মাতু-আদন, উন্যুক্ত যার দরজা তাদের জन्ग।
৫). চারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে, পাবে তারা সেখানে বহুবিধ ফল-ফলাদি এ্রবং পানীয়।
৫২. আর তাদের পাশে থাকবে আনত-নয়না সম-বয়স্কাগণ।
৫৩. এ সেই ওয়াদা, যা তোমাদের দেয়া হয়েছে হিসাব দিবসের জন্য।

সूর্रা যুমার্র, ৩৯: ২০, ৭৩, ৭৪, ৭৫
২০. কিন্তু যারা ভয় করর তাদের রবকে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত্রের সুউচ্চ প্রকোষ্ঠসমূহ, যার ঊপর নির্মিত আছে আরো অনেক প্রকোষ্ঠ। প্রবাহিত হয় যার পাদদসশে নহর সমুহ। এ হলো आল্মাহ্র ওয়াদা। आল্মাহ খিলাए কब্ৈেন ना जाँর ওয়াদা ।
৭৩. আর निয়ে যাওয়া হবে মুত্তাকীদের জান্নাত্রের দিকে দলেদলে। यখন তারা উপস্তিত্ত হবে জান্নাতের কাছে এবং উন্মক্ত থাকবে এর দরজসমূহ, তখন তাদের বলবে জান্নাতের প্রহরীরা : সালাম তোমাদের প্রতি, তোমরা সুখী হও এবং প্রবেশ কর জান্নাতে-চিরদিনের* জন্য থাকতে।

O-

ror- وَعِنْدَهُمُ ثَهِهَتُ
 ror





[^6]\[

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { وَإِنَ }
\end{aligned}
$$
\]

98. আর তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আন্লাহর, যিনি সত্য প্রমাণিত করেছেন আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা এবং আমাদের উত্তরাধিকারী করেছেন এ यমীনের ; আমরা বসবাস করবো জান্নাতে, যেখানে চাইব সেখানে। কত উত্তম নেক্কারদের পুরস্কার।
৭৫. আর आপনি দেখতত পাবেন ফিরিশতাদের "আরশের চারপাশ ঘিরে সপ্রশংস তাস্বীহ পাঠ করতে তাদের রবের। আর বিচার করা হবে তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে। এবং বলা হবে ; সমন্ত প্রশংসা আল্নাহ্র, যিনি রাব্মুল आলামীন।
সৃরা মু'मिन, 80 : 80
99. যে মন্দ কাজ করে, তাকে প্রতিফন দেয়া হবে কেবল তার কাজের অনুর্প। আ যে নেককাজ করে, হোক সে পুরুষ অथবা নারী এবং সে ঈমানদান, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, রিযিক দেয়া হবে তাদের সেখানে বেӨমার।

সৃব্রা হা-মীম জাস্ সাজ্দা, 8১:৩০, ৩১, ৩২
৩০. निশ্য়় যারা বলে : আমাদের রব তো আল্মাহর, তারপর তারা এতে দৃঢ়পদ থাকে, নাযিল হয় তাদের কাছে ফিরিশ্তারা এবং বলে : তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং আনন্দিত হও সে জান্নাতের জন্য; যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছে।
৩). আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও ; আর তোমাদের জনা রয়েছে সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা; আরো রয়েছে তোমাদের জন্য সেখানে, যা তোমরা চাইবে তা।
৩২. এ হলো মেহমানদারী, পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র তরফ থেকে।

সূব্রা শূরা, 8২: ২২
২২. आর যারা ঈমান আনে এবং নেকআমল করে, তারা থাকরে জান্নাতের মনোরম উদ্যানে । তাদের জন্য রয়েছে তারা यা চাবে তার সবই তাদের রবের কাছে। এ হলো মহাঅনুগ্রহ।

সূরা যুখ্র্স্ফ, ৪৩:৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩
৬৯. যারা ঈমান এনেছিল আমার নিদর্শনাবলীতে এবং তারা আশ্মসমপর্ণ করেছিল।
৭০. তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে এবং তোমাদের ন্ত্রীগণও তোমরা সেখানে সুখে থাক।
৭১. তাদের প্রদক্ষিণ করা হবে সোনার থালা ও পানপাত্র নিয়ে, আর সেখানে রয়েছে তা यা মন চাইবে এবং যাতে চোখ জুড়াবে। আন তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।
৭২. এ হরো সে জান্নত,যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের যা তোমরা করতে তার জন্য।
৭৩. তোমাদের জন্য রয়েছে সেখানে প্রচূর ফল-ফলাদি, যা থেকে তোমরা আহার করবে।

সূরা দूখান, 88 : ৫২, ৫২, ৫৩, ৫8, ৫৫, ৫ 4 , 9
৫). निশ্য় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে
৫২. জান্নাতে ও ঝর্ণার মাঝে,
৫৩. তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক, বসবে মুখোমুখী হর়়,

; - تُحْجَرْرُ

 ○َ

৫8. এরুপই হবে, আর আমি তাদের বিয়ে দেব বড় বড় চোখ-বিশিষ্ট হুরদের সাথে।
৫৫. সেথায় তারা পাবে সবধরনের ফনফলাদি প্রশান্তচিত্তে।
৫৬. তারা সেখানে আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যু। আর তিনি রক্ষ করবেন তাদের জাহান্নামের আযাব चैकि।
৫৭. এ হলো অনুগ্রহ তোমার রবের তরফ থেকে। এতো মহাসাফন্য।

সূরা মুহাম্মদ, 8৭:১৫
১৫. যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টাত্ত : সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, শরাবের নহর যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু এবং মধুর নহর যা স্বচ্ছ পরিশোধিত। আর তাদের জন্য थাকবে সেখানে নানা ধরনের ফলফলাদি এবং তাদের রবের তরফ থেকে চিরস্থায়ী কমা! এরা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যাদের পান করত্ত দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে তাদের नाড়িভুড়ি?

## সূর্রা ফাত্হ, 8৮ : ৫, ১৭

৫. ইহা এ জন্য যে, তিনি দাখিল করবেন মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং তিনি বিদূরিত করবেন তাদের কটি-বিচ্যুতিসমুহ। আর এটাই আল্মাহর কাছে তাদের জন্য মহাসাফল্য।

১৭. কোন অপরাধ নেই অক্ধের জন্য, কোন অপরাধ নেই খোঁড়ার জন্য এবং কোন অপরাধ নেই র্পুগীর জন্যু জিহাদে অংশ গ্রহণ না করায়। আর শে কেউ অনুসরণ করবে আল্মাহ ও তাঁর রাসূলের, আল্মাহ তাকে দাখিল কব্রবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ; কিন্তু মে কেউ পিঠ ফিরিয়ে নিবে, তিনি তাকে দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

সूরা यাব্পিয়াত, ৫১ : ১৫, ১৬, ১৭, ১৮
১৫. निশয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ঝर्ণाয়,
১৬. তারা ভোগ করবে তা, যা তাদের রব তাদের দিবেন তার্রা তো ছিল-এর আগো-নেক্কার,
১৭. তারা রাতের খুব কম অংশই নিদ্রায় কাটাো,
১৮. এবং ভ্রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো,
১৯. আর তাদের সম্পদে ছিল অধিকারঅভাবগ্পশ্ত ও বঞ্চিতদের।

সৃর্রা চৃর্, ৫২: ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮
১৭. निफয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে এবং আরাম আয়েশে।

د6. তারা উপভোগ করবে তা যা তাদের দেবেন তাদের রব এবং তাদের রক্ষা করবেন তাদের রব জাহান্নামের আযাব থেকে।
১৯. তাদের বলা হবে : তোমরা খাও পর পান কর তৃণ্তির সাথে, তোমরা যা করত্ত তার জন্য।



 خ - ا17


O اV



২০. তারা হেলান দিয়ে বসরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত आসন্ন, आর আমি বিয়ে দেব তাদের আয়ত-লোচনা হুরদের সাথে।
२! खाর यার্যা ঈমাन आनে এবং অদের নন্তান-স্ততিরা ঈমানে ঢাদের অনুসরণ ক্রে, आমি তাদের সাথে মিলিত ক্রবো তাদর সন্তানদের এবং আমি किছूই কম করবেো না जাদের কর্মফन। ধ্রত্যেক ব্যক্তি, সে যা করে, তার জন্যা फाड़ी।
२२. आর্ন আমি অদের দেব ফन-ফनাদি जবং গোশ্ত, যা তারা পসন্দ করে।
২৩. সেখানে তারা আদান প্রদান করবে পানপার্র, যাতে থাকবে না কোন অমার কथाবার্ত, जার না কোন পপপকর্ম।
28. घুর্রে ঘুর্রে বেড়াবে তাদের চারদিকে তাদ্র্ সেবায় নিঙ্যোজিত কিশোরেরা, যারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়।
২৫. তারা পরশ্পরেরে দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে,
২৬. ' এবং বলবে ঃ আমরা তো ছিলাম এর আগে, आযাদের পর্রিবার পরিজনের মাঙ্স শংকিত অবস্থায়।
২৭. আর আল্লাহ অন্মহ করেছেন আমাদের প্রতি এবং "বাচ্চিয়েছেন আমাদের আधেনন আযান থেকে।
২৮. আমরা তো এর আগেও আল্লাহ্কে ডাকতাম, তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু ।
সूরা কামান্, ৫৪ : ৫৪, ৫৫
৫8. निषয় মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও নरরে,
৫৫. উब्ब श्रानে, সব कমতার মালিক শক্তিধ্র আল্লাহ্র সান্নিষ্যে।


সূরা জার্র রাহমান, ৫৫: 8৬, 8৭, 8৮, 8৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, १১, १२, १৩, १৪, १৫, १৬, ११, qb
8৬. আর যে ভয় রাথে তার রবের সামলে দাঁড়াতে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।
89. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে ?
8৮. জান্নাত দুটি হবে ঘন-পল্মব সম্বলিত বহু শাখা বিশিষ্ট,
8৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন নিয়মাত অস্বীকার করবে?
৫০. উভয় জান্নাতে রয়েছে দু'টি প্রবাহমান প্রেস্রবন,
৫). অতএব তোমরা উভढ়ে তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৫২. উভয় জান্নাতে রয়েছে সব ধরনের ফল ফলাদি দু’দু প্রকারের।
৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদ্রু রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৫8. তারা সেখানে হেলান দিয়ে বসবে ফরাশের উপ্র, যার অস্তর পুরু রেশমের, নিকটবর্তী হবে জান্নাত দু’টির ফল।
৫৫. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৫৬. সে সবের মাঝে থাকবে আনতনয়না হূরগণ, স্পর্শ করেনি যাদের এর পূর্বে কোন মানুষ, আর না জিন্।
৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

1- وَلِّ
جَنَّتْتِ
O
O
O

O or
O~Or O




○岂 كَ
O
৫৮. তারা যেন ইয়াকৃত এবং প্রবাল;
৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৬০. উত্তম কাজের পুরস্কার তো উত্তম ছাড়া আর কিছ্ন নয়!
৬). সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৬২. আর এ দুটট জান্নাত ছাড়া রয়েছে আরো দুটি জান্নাত।
৬৩. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্ধীকার করবে?
৬8. সে দু দ্টি ঘন-সবুজ,
৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন निয়ামত অঙ্বীকার করবে?

৬ড়. সে দু’টির মাঝে রয়েছে দু দি উদ্বেলিত প্রসণ।
৬৭. অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৬৮. সে দু’ট্তি রয়েছে ফল-ফলাদি এবং খেজুর ও আনার।
৬৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
१०. এ সব জান্নাত্রের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দবীগণ।
१১. অতএর তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৭২. তারা হলো হ্রে তাঁবুতে সুরক্ষিতা।
৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের কোন निয়ামত অস্বীকার করবে?
98. স্পর্শ করেনেন তাদের এর আগে কোন মানুষ, আর না কোন জিন্

○
O 09
O ن́
O

O

0 0

○

O O
O $\dot{O}^{C}$ حِ
O



৭৫. অতএন তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?
৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় এবং সুন্দর গালিচায়।
৭৭. সুত্রাং তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামত অস্ধীকার করবে?
৭৮. अতিশয় মুবারক আপনার রবের নাম, यिनि মহামহিম ও পরম সশ্যানিত।
সৃভ্রা ওয়াকিয়া, ৫৬ ঃ ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১
১০. আর যাंরা অগ্থবর্তী, जারাই অগ্থবর্তী
১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।
১২. निয়ামত পূর্ণ জান্নাতে,
১৩. বনু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে,
38. এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে।
১৫. তারা স্বর্ণ-খচিত আসনের উপর
১৬. হেনান দিয়ে বসবে মুখোমুখী হয়ে।
১৭. তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা,
১৮. পান-পাত, জগ এবং স্বচ্চ শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে ;
১৯. या পান করুলে তারা মাথা ব্যথায় আক্রনন্ত হবে না এবং জ্ঞানও হারাবে ना।
২০. আর তারা ঘুরাফেরা করবে তাদের কাছে তাদের পসন্দ মত় ফল-ফলাদি निয়ে।
o


O


 0 O ○ ○ 0 0


O
-
২১. এবং তাদের পসন্দ মত পাখীর গোশ্ত निয়ে,
২২. আর তাদের জন্য সেখানে থাকবে আয়ত-লোচনা হূর,
২৩. সুরক্ষিত মুক্তা-সদৃশ,
২8. তারা যা করতো তার পুরস্কার স্বক্রপ।
২৫. তারা ऊনবে না সেখানে কোন অসার কथা, আর না কোন ঔনাহের কথা।
২৬. 'সালাম’, ‘সালাম’ এ কথা ছাড়া।
२१. আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
২৮. তারা থাকবে এমন জান্নাতে, যেখানে রয়েছে কাঁটীইীন কুলগাছ,
২৯. কাঁদি ভরা কন্লা গাছ,
৩০. সুব্ব্তৃত ছায়া,
৩). সদা প্রবহমান পানি,
৩২. এবং নানা ধরনের ফল-ফলাদি,
৩৩. যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও হবে ना।
৩8. আর সেখানে থাকবে সমুচ্চ বিছানাসমূহ,
৩৫. এবং সেখানে থাকবে ক্রুগণ, যাদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষর্পপে,
৩৬. তাদের আমি করেছি চির-কুমারী,
৩৭. সোহাগিনী, সমবয়ষ্কা,

৩b. ডান দিকের লোকদের জন্য।
৩৯. তারা অনেকেই হবে পূবর্বর্তীদের মধ্য থেকে,
80. আর অনেকেই হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকেও।
৮৮. उবে সে यদি হয় নৈকট্য প্রাপ্তদের থেকে,


O
Ò
0 O


()$^{3}+\infty \quad 3$ ?

نَ نِ
( $2 y^{3}$ ?
.r.




0 -




$$
\text { . } 0 \text {. }
$$



## Contents

আল-কুরআলের বিষয়ডিত্তিক আয়াত
৮৯. তাহলে, তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং নিয়ামত পৃর্ণ জান্নাত।
৯০. আর সে যদি হয় ডান দিকের দলের একজন,
৯১. তা হলে.তাকে বলা হবে ঃ সালাম তোমাকে, হে ডান্নদিকের দল।
সূর্रা হাদীদ, ৫৭: ২১
২১. তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের রবের কমা ও জান্নাতের জন্য, যার বিস্তৃতি आসমান ও য়ীননের বিত্তৃতির মত। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান রান্থে আল্লাহ ও তাঁর র্রাসূনদের প্রতি। এতো আল্লাহর অনুথ্রহ, তিনি তা দান করেন যাকে চান। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।
সৃর্রা মুজাদালা, ৫৮: ২২
২২. আপনি পাবেন না এমন কোন লোক, यারা ঈমান রাখে আল্নাহতে ও আখিরাতে যে তারা ভালবাসে আল্লাহ ও ছুাঁর রাসূলের বির্তদ্ধাচারীদের যদিও তারা হয় তাদের পিতা, তাদের পুত্র ভাই ও তাদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্মাহ সুদৃছ़ কর্রে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন স্বীয় অनুগ্রহে। আর তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্নাহ সন্তুষ্ট তাদের প্রতি এবং তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। এরাই আল্মাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্মাহর দলই তো সফলকাম।

## সৃর্রা হাশ্র, ৫৯ : ২০

২০. সমান নয় জাহান্নামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসীরা। জান্নাতের अधिবাসীরা তো সফनকাম।

O
O-9.


 وُ اُ̉



## كِ








 O


وَاصَحْحُبُبُ الُجَنَّةِّةِ هُمُ

সূরা সাए্ফ, ৬১ : ১০, ১১, ১২
১০. ওহে তোমরা জারা ঈমান এনেছ! आমি कि তোমাদের বলে দবে এমन তিজারতের কথা, या তোমাদের রক্ষা করবে যন্তণাদায়ক আযাব থেকে?
১১. তোমরা ঈমান आনবে আল্মাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে आল্মাহর পথে ত্রোমাদের ষন-সম্পদ ও জীবन जिए়ে। এটাই কোমাफের জना উত্তম, यদি তোমরা জানতে!
১২. আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন তোমাদদর ত্রতটি বিচ্যুতি जবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহ্যসমূহ এবং উত্তম আবাস জান্নাতু-আদনে এটাই মহাসাফল্য।

সूরা তালাক, ৬৫ \& गJ
১১. ..... আর যে কেউ ঈমান রাত্ আল্লাহর প্রতি এবং নেক-আমল করে, তিনি দাথিন করবেন তাকে জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেখানে তারা চিরকান থাকবে। অবশ্যই আল্মাহ তাকে फেবেন উত্তম রিয়ক।

সूরা কালাম, ৬৮: ৩৪
৩8. निশ্য় มুত্তাকীদের জন্য রয়েছে, তাদের রবের কাছে, জান্নাডুন নাঈম।

সूরা হাক্কা, ৬৯ : ২১, ২২, ২৩, ২৪
२১. (আর যে ডান-হাতে আমলনামা পাবে) সে থাকবে শাত্তিময় জীবনে,
২২. সুটচ্চ জান্নাতে,
২৩. याর ফन্লরাশি থাকবে অবনমিত, নাগালের মধ্যে ।




0 O 0 -
O
২8. তাদের বলা হবেঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথথ, या তোমরা বিগত দিনে করেহিলেনে, তার বিনিময়ে।
সুর্রা মা‘আর্রিজ, ৭০ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫
১৯. निশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তুর্পপ;
২०. যथन, তাকে স্পর্শ করে জ্কান বিপদ, তখনই সে হয়ে পড়ে হা-হুতাশকারী।
২১. আর যখন তাকে স্পর্শ করে কোন কল্যাণ, তখনই সে হয় অতিশয় কৃপণ,
২২. তবে সালাত আদায়কারী ছাড়া,
২৩. যারা তাদের সালাতে সদা-পাবন্দ
২8. आর যাদের সম্পদ̆ রয়েছে নির্ধারিত হক-
२८. भर्श्री उ বक्जिज़ूর জन्य।
২৬. আর যাত্রা সত্য বলে জানে বিচারের দিনকে,
२৭. এবং যারু তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,
২৮. निশয় তাদুর রबের আযাব মির্ডয়ের অ্ুু नয়,
২৯. আর যারা ঢাদের যৌন অঙ্গের रिएাयতকারী,
90. ত<ে তাদের ন্ত্রীদের অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া ; কেননা এতে তারা निन्दनी नो नग्र।
VД: তब্ব কেঊ এদের ছাড়া অন্যকে চাইলে, অবশ্যই তারা ३<ে সীমালংঘনকারী।
৩२. < आার थौन जाদের आমানত ও প্রতিশ্রুতি ख্রক্ষাকারী।
আল-কুরআননের বিষয়ভিত্তিক আয়াত (১ম অ*)—৫৭

O

O

O Oَ O ○ r O rA -



 رy

৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল,
৩8. আর যারা নিজেদের সালাত্রের পাবন্দী করে,
৩৫. তারাই হবে জান্নাতে সম্মানিত।

সৃরা দাহর, ৭৬ ঃ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২
৫. निশয় নেক্কাররা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যাতে থাকবে কর্পৃরের মিশ্রণ।
৬. আল্লাহর বান্দারা পান করবে এমন একটি প্রস্রবণ থেকে, যা তারা যথা ইচ্ছ প্রবাহিত করবে।
৭. তারা পূর্ণ করে মানত এবং ভয় করে সেদিনকে, যেদিন এ বিপত্তি হবে সর্বব্যাপক।
৮. आর তারা আহার করায় মিস্কীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে থানার প্রতি তাদের आসক্তি সত্ত্বে,
৯. তারা বলে ঃ আমরা তো আহার করাই তোমাদের কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে; আমরা চাই না তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান, আর না কোন কৃতজ্ঞতা !
১০. আমরা তো ভয় করি আমদের রবের তরফ থেকে এমন এক দিনের, যা হবে अতিশয় ভীত্রিপ্, ভয়ংকর।
১১. পরিণামে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনেন অনিষ্ট থেকে এবং দিবেন जাদের উৎফুল্লত আনন্দ;
১২. আরো দিরেন তাদের, তারা যে সবর করতো সেজন্য জান্নাত ও রেশমী প্নোশাক।

O وr-rr
وعَ



$$
\begin{aligned}
& \text { ك كَنَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { - } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$



 -
 O
১৩. সেথানে তারা হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত आসন্ন, সেখানে তারা অনুভব করবে না অতিশয় গরম, আর না अতিশয় ঠাণা।
১8. সেখানে সন্নিহিত থাকবে তাদের উপর গাছের ছায়া এবং তাদের পৃর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে রর ফল-ফলাদি।
১৫. তাদের পরিবেশন করা হবে•র্পপার পাত্রে এবং স্কটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে,
১৬. ক্রপালী স্ফটিক পাত্রে, য়া যথাযথভাবে পূর্ণ করবে পরিবেশনকারীদের।
১৭. সেখানে তাদের পান করতে দেয়া হবে आদা-মিশ্রিত পানীয়।
১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সাল্সসাবীল।
১৯. তাদের দেখবে, তখন তুমি তাদের মনে করবে, তারা যেন ছড়ানো মুক্তা,
২০. আর যখन তুমি সেথায় দেখবে, কেবল ভোগ বিলাসের উপকরণ ও বিশাল সাম্রাজ্য।
२১. তাদের পরিধানে থাকবে সূক্ম সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের পোশাক, আর তারা অলংকৃত হবে ক্রপার কাকনে এবং তাদের পান করাবেন তাদের রব পবিত্র পানি।
২२. निষচর এ হब्ला তোমাদ্দর পুরক্কার এবং তোমাদের পরিশ্রম স্বীকৃত।

সূরা মুর্রসালাত, ৭৭: ৪১,৪২,৪৩,88
8). निশয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল জান্নাতে,
82. এবং ফলফলাদির মাc木, या তারা চাবে।


C'


وَّ
17
 ○


19
 -






O
○
৪৩. তাদের বলা হবে ঃ তোমরা যাও এবং পান কর ত্তি मহকারে, যা प্তেমরা করতে তার পুরস্কার স্বর্দপ।
88. आমি তো এভাবেই পুরস্কার দেই নেক্কারদের।

সূরা নাবা, q৮ 8 ৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫,৩৬
प). निबखड মুত্তাকীদের জন্য आছে সাফন্য,
৩২. বাগ বাগিচা ও आং৩ৰ,

जv. এবং সমবয়ষ্কা নব-যूবতীগণ
08. आর कानाয় কানায় $\underset{্ ত ি ~ প া ন প া ত ্ র । ~}{\text { । }}$
৩৫. उनবে না তারা সে জান্নাজত কোন অসার কथা, आর মা কোন মিথ্যা বাক্য।
৩৬. এ সব হबো পুরক্কার आপनার রবের তরফ থ্রে য়েথোচিত দান।
সূর্রা বুরূজ, ৮৫: ১১
১). निषয় याরা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, ড্রাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমুহ; এ रলো মহাসাফল্য।
সूरा याয়़िना, $>6$ \& $9, b=$
9. निচ্চয় याরা औমান এनেছছ এবং নেকআমল করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।
৮. তাদের পুরস্কার রয়েছে ঢাদির রবের কাছে; তা হলো স্থুায়ী জান্নাত ; প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর্রসমুহ, সেখানে তারা স্থায়ীडाবে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ অাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সন্ত্ৰী তার প্রতি, এসব তার জন্য, বে ভয় কর্রে আর রবকে।


O O


- E ER - 0 ○ -O-ror



0 O禹



সूরা দুথান, 88 : ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪
৫). निष्षয় মুত্তাকীরা शাকুেে নিরাপদ স্থানে,
৫২. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণার মাঝে,

৫Q. जারা পরबে মিহি ও পুৰ্রে बেশমের পোশাক এবং বসবে মুখোমুখী হবে।
৫8. এরপপই হবে, আর আমি তাদের জোড় বেধে দেব आয়তলোচনা হ্রুদের সাথে।

সৃর্রা তৃর, ৫২: ২০
२०. মूত্তাকীরা एरलान मिয়़ বসবে শ্রেণীবদ্ধভারে সাজানো আসনে, আর তাদের আমি জোড় বেঁধে দেব আয়তলোচনা হ্ররলের স্যাথে।
সूর্রা রাহমান, ৫৫: १०, १२
৭০. সে জান্নাতসমূহে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ।
92. তाরা হ্র তাঁবূতে সুরক্ষিতা।

সूর্রা ওয়़ाকिয়্যা, ৫৬ ः ২২, ২৩, ২৪
२२. জাन्नীতিদের জন্য রয়েছে আয়ততनোচনা হ্রু,
২৩. তারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়,
২8. জান্নাতিদের এসব দেওয়া হবে তাদের কৃত কর্ম্রে পুরস্কার স্বরুপ।


وَزَوَجُنُهُّ بِحُرٍ عِيّْي

গिলমান ও বেলদান

## সুরা তৃর, ৫২ः ২৪

28. आর জান্নাতীদের সেবায় নিয়োজিত ज্গাকবে চির কিল্লোরেরা, যারা হবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়।
সूর্রা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ১१,

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { On }
\end{aligned}
$$

১৭. জান্নাতিদের সেবায় নিয়োজ্রিত থাকবে চির কিশোরেরা, তারা ঘোরাফিরা করবে পামপাত, ক্রঁজা এবং স্বচ্ত সূরাপৃর্ণ পেয়ोला निয়ে।

সূরা দাহর, ৭৬: ১৯
১৯. আর তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা, যখন তুমি তাদের দেখবে তখন মনে করবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্ত।



যান-জাবিল ও সাল-সাবীল
সুরা দাহর, ৭৬ : ১৭
১৭. আর নেককারদের পান করতে দেওয়া হবে জান্নাতে যানজাবিল মিশ্রিত পানীয়,
১৮. তা জান্নাতের এমন এক ঝরণা যার নাম সাল্সাবীল।


যামহারীর
সূরা দাহ্, ৭৬ ঃ ১৩
১৩. জান্নাতীরা জান্নাতে সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। তারা সেখানে অনুভব করবে না অতিশয় গরম, আর -
 ना अতিশয় ঠাণ্ড।

## তাসनीম

সূর্রা মুতাফ্ফিকীন, ৮০: ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ২৫. তাদের পান করতে দেওয়া হবে মোহরকরা বিখ্ট্ধ পানীয়,
২৬. যার মোহর হবে মিশৃকের। এ ব্যপারে যেন প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগীরা।
২৭. आর এর মিশ্রণ হবে তাস্নীমের,
২৮. ज একটি ঝর়ণা, প্পান করে তা থেকে নৈকটাপ্রাঙ্তরা |"


শারাবান তাহ্রূরা
সूরা দাহ্র, ৭ъ: २।
२3. জান্नाणীদের পপাশাক হবে সবুজ রেশমের ও মোটা রেশমের, আর


তাদের অলংকৃত করা হবে রুপার কাকন্রে এবং তাদের রব তাদের পান করাবেন পবিত্র পানীয়।

## মাকামে মাহমদূ

সূর্রা বনী ইস্রাঈল, ১৭: ৭৯
৭৯. আর आপনি রাতের কিচ্ম অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন ; এ হলো অতিরিক্ত কর্ত্য आপনার জন্য। আশা করা যায়, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আপনার রব ‘মাকামে মাহমূদে’।

㑑
-


শাফা‘আত

সूরা বাকারা, ২: ৪৮, ১২৩, ২৫৪, ২৫৫
8b. আর ডোমরা ভয় কর সে দিনকে, বেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো কোন সুপারিশ গ্রহণ কর্রা হবে না, কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, आর তাদের কোন সাহाय্য करा स्टব ना
১২৩. आর তোমরা ভয় কর সে দিনকে, রেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপ্মরিশ কারো উপকারে আসবে না এবং তাদের সাহায্য ও করা হবে না।
২৫৪. ওহহ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর आমি কোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে, সেদিন আসার আগে, বেদিন थাকবে না কোন ক্রয়-কিক্রয়, বন্ধুত্, जার না কোন সুপ্রারিশ এবং কাফিররাই তো যালিম।
২৫৫. आল্মাই তিनि ছাড়া नেই কোন ইলাহ তিনি চিরজ্জীব, সদাবিদ্যমান, সবকিছুর


ধারক। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা আর না নিদ্রা। তাঁরই যা কিষ্ৰ আছ্ছ আসমানে এবং या কিছু আছে यমীনে। কে সে, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে, তাঁর अनুমতি ছাড়া? তিনি জানেन, या কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পপছনে। তারা আয়ত্ব করত্ত পারে না ज্ৰার জ্ঞানের কোন কিছুই, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। जাঁর ‘কুর্সী’ পরিব্যাপ্ত আসমান ও যমীন ব্যাপী; তাঁকে ক্রান্ত করে না এদের র্ষ্ষপার্রক্ষণ আয় তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

সূরা निসা, 8 : ৮৫
b৫. কেউ সুপারিশ করলে কোন ভাল কাজের, এতে তার অংশ থাকব্বে; আর কেট সুপারিশ করলে কোন মন্দ কাজ্রের, তাতেও তার অংশ থাকবে ৫বং আল্লাহ সর্ববিষফ্য় শক্তিমান।

मूরा जान आम, ৬:८১, १०
৫). আর আপনি সতর্ক করুন এ কুরআন দিয়ে তাদের, যারা ভয় করে যে, তাদের একত্র কর্রা হৃবে জাদ্রর রবের কাছে; নেই তাদের তিनি ছাড়া কোন অडिভাবক, আর না কোন সুপীরিশকারী, জশশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।
१०. আর আপনি বর্জন করুন তাদের, যারা গ্গুহ কंর় তাদের দীনকে খেলতামাশার্পে জ্বং আাদের প্রতারিত করে পার্থিব জীরন ; আর আপনি উপদেশ দিন একুরআন দিয়ে তাদের, যাতে কেউ ঋৃস না रয় নিজ কৃত্তকর্ম্মর দরুন। নেই जার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী, আঁ यদি সে বিনিময় সব কিছু দেয়, তবুও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে



 ,




$$
\begin{aligned}
& \text { كَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ○○ }
\end{aligned}
$$








না। এরাই তারা যারা ধ্ধংস হবে निজজ্জের্র কৃতकর্মের জন্য ; তার্দের জন্য রয়েছে অতুষ্ণ পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব, ঢারা যে কুফরী করতেো সে জন্য।

## সূর্রা ইউনুস, ১০:৩

৩. निশ্চয় তোমাদের রব তো আল্মাহ,যিনি সৃষ্টি করেটছন আসমান ও যমীন ছয় দিনে, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশ্শ, তিনি পরিচালনা করেন সব বিষয়। কোন সুপারিশকারী নেই তাঁর অনুমতি ব্যত্রেকে। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

## সুরা মাব্রইয়াম, ১৯ ঃ ৮৭

৮৭. কেউ শাফাআরতের ফ্ষমতা রাখবে না সে ছাড়া, থে দয়াময় আল্মাহর কাছ থেকে অনুর্মত পেয়েতে।

সূর্রা ঢো-হা, ২০ : ১০৯
১০৯. সেদ্রিন কোন কাজ্রে আসবে না কারো সুপারিশ সে ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্মাহ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

সूরা आম্বিয়া, २১ : ২৮
২৮. आল্মাহ জানেন, या কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছ্ আছে তাদের পেছনে, তা সবই। তারা তো সুপারিশ করে কেবল তদ্দের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, আর তারা আল্লাহর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত

সुর্木া সাজ্দা, ৩২: 8
8. আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ওइমীন এবং এ দু'য়ের মাঝের সব









O! الِكَّكَنِ



وَرَضِحَ





কিছ্র ছয় দিনে, তারপ্র তিনি সমাসীন হন আরশে। নেই তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক, আর না কোন সুপারিশকারী। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

## সূরা সারা, ৩8: ২৩

২৩. আর কোন কাজে আসবে না কারো শাফা‘আত আল্লাহর কাছে সে ছাড়া যাকে তিনি অনুমত্তি ঢেবেন। পরে যখ্ ভয় বিদূরিত হবে তাদের অন্তর থেকে, তখন তারা পরস্পর বলবে, কী বললেন তোমাদের রব? তারা বলবে, সত্য বলেছেন। আর তিনিই সযুচ্চ, মহান।

## সূরা যুমার্র, ৩৯ : 8৩, 88

8৩. তবে কি তারা গ্রহণ করেছে আল্নাহর ছাড়া অন্য সুপারিশকারীদের? বলুন, এমन কি यদিও তাদের কোন ক্ষমতা না থাকে এবং তারা না বুঝেে তবুও?
88. বলুন, आল্মাহ্নই ইখ্তিয়ারে সমস্ত সুপারিশ। তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব আসমান ও य यীननর। তারপর তাঁরই কাছে তোমদের় ফিরিয়ে নেয়া হবে।
সূরা যুথ্র্প্ক, ৪৩ : ৮৬
৮৬. তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ডাকে, তাদের সুপারিশের কোন ফমতা নেই; তবে তাদের্র ছান্ডা যার্রা সত্যের সাক্ষ্য দেয় জেনেওনে।
সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ২৬
২৬. আর কত ফিরিশ্তা রয়েছে আসমানে তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তবে কাজে আসবে আল্লাহর
 এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

Kix
 -

 ○

المَفَّعَعَ

## 

لronnor


$$
\begin{aligned}
& \text { \%rin }
\end{aligned}
$$

সৃরা มুদ্দাস্সির্র, 98 \& $8 ৩, 88,8 ৫, 8 ৬$, $89,8 \mathrm{~b}$
8ง. অপরাধীরা বলবে : আমরা ছিলাম না মুসল্লীদের অন্তর্ভূক্ত,
88. আর আমরা থাওয়াতাম না মিস্কীনদদের, 8৫. এবং আমরা নিমগ্ন থাকতাম অসার আলাপকারীদের সাথে,
8৬. আর অস্বীকার করতাম কর্মফল দিবসকে,
89. आমাमের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।
8৮. ফलে, তাদের কোন কাজে আসবে না সুপার্রিশকারীদের সুপারিশ।

## 

## 

○ 0
○اء-



কাউসার
সূরা কাউসার্, ১০৮ : ১, ২, ৩
১. আমি তো দান করেছি আপনাকে কাউসার,
२. अতএব আপনি সালাত আদায় কব্রুন আপনার্ রবের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী

ง. निশ্য় আপनার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীই
निर्বংশ। कर्वुन।

> আল- আর্রাফ

সूরা আ'ব্রাফ, ৭: 8৬, 8৭, 8৮, 8৯
8৬. জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রয়েছে পর্দা, আর আব্রাফে थাকরে এমन বিছू লোক, যারা চিনবে একে অপরকে তাদের লক্ষণ দেখে এবং তারা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, मালাম তোমাদের প্রতি $/$ তঋনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি, ত্বে তারা আশায় থাকবে।



وُهُمْ يُطْمُوْهُ OC
89. তারপর যখন তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামবাসীদের দিকে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আপনি -করবেন না আমাদের यালিমকেঁর সাথী।

8b. आ'রাফবাসীরা সম্বোখন করে বলবে সে লোকদের, যাদের তারা লক্ষণ দেখে চিনবে: जোমাদির কোন কাজৈ আসল না তোমাদের দল, আর না তোমাদের অহংকার।
8৯. এরাই কি তারা, যাদের সম্ষক্ধে তোমরা কসম করে বলতে : আল্মাহ এদের প্রতি রহম করূেন না। তাদের বলা रবে: তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে, নেই কোন ভয় তোমাদের, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।










○ O و'

## জাহান্নাম

 ১২৬, ২০৬, ২৫৭, ২৭৫
২৩. আর যদি থাকে তোমাদের কোন সन্দেহ, आমি যা নাযিল করেছি আমার বান্দাদের প্রডি তাতে; তা হলে তোমরা
 এবং আহ্নান কর তোমাদের সব সাহায্যকারীদের আল্মাহ ছাড়া, यদি তোমরা সত্যবাদী হও।
২8. আর যদি তোমরা আনতে না পার এবং কখনো তা পারবে না, তা হলে ভয় কর জাহাস্সষ্মের সে আাুনকে, যার ইপ্ধন रবে মানুষও প্রাথর; যা প্রস্তুত করে

On. আর খারা-কুফরী করে এবং অস্বীকার ককরে আামার নির্দশনাবলী, তারাই জাহন্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।


৮১. অবশ্যাই यারা পাপ কাজ করে এবং যাদের ঘিরে রেথেছে তাদের পাপকাজ, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।
১১৯. আমি তো পাঠিয়েছি আপনাকে সত্সসহ সুসংবাদত্ ও সতর্ককারীরূপে। আর आপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না জাহান্নামীদের সমম্বন্ধে।
১২৬. ..... আল্লাহ বলেন : आর যে কেউ ক্ষফরী করবে, আমি তাকে উপভোগ করতে দেব কিছ্ কালের জন্য তারপর তাকে বাধ্য করবো জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।
২০৬. আর যখन তাকে বলা হয় ঃ তুমি অ্য কর আল্লাহকে, তখন তার আয্মাভিমান তাকে ऊনারহর কাজে উদ্রুদ্ধ করে। অতএ্য তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। অবশ্যই তा निकृष्ट लिख्राম স্থল।
 তাদের ; তিনি তাদদর बের কুরে আনেন আঁধার থেকে আলোতে। আর याরা কুফরী করে, তাদের অভিতাবক তাগূত, এরা তাদের নিয়ে যায় আলো থেকে আঁধারে। এরাই জাহান্নাম্রের অধিবাসী, এরা তার্ডা চিরদিন থাক্রে।
২৭৫. .... আর যারা সুদ থেকে বিরত হওয়ার পর পুনরায় তা আরষ্ভ করে, তারা হলো দোযখের অধিবাসী, সেখান তারা চিরকাল থাকবে।

সূরা बाबन ইমबान, ○: ১০, ১২, ১১৬, DOS, QQs, دपर
Jo.. निশ্য় যারা কুফরী করে, তাদের ধন-




কোন কাজে আসবে না ; আর তারাই জাহান্নামের ইন্ধন।
১২. আপনি তাদের বলুন, যারা কুফরী করে ঃ অচিরেই তোমরা পরাভুত হবে এবং একত্র করে তোমাদের জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস স্থল।
১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করর, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সত্ত্তি কখন্গে কোন কাজে আসবে না আল্মাহর কাছে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী ; সেখানে তারা চিবকাল থাকবে।
১৩১. আর তোমরা ভয় কর জাহান্নামের আওনকে যা তৈরী করে রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য।
১৫). অবশ্যই आমি ভীতির সঞ্চার করবো কাফির্রের रुদয়ে, কেননা তারা আল্মাহর সাথে শরীক করেছে, যার স্বপক্ষে তিননি কোন দলীল পাঠাননি। অর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, কত निकিষ্ট আবাস স্২ল যালিমদের।
১৬২. बে অনুসরণ করে আল্লাহ् যাতে রাयী তা ; সে कि ऊाর মভ, खে आল্মাহ্র ऊ্রাধের পাত্র হয়েছে এবং যার ঠিকানা জाशान्नाম? आর তा कত निक्ष्ट প্রত্যাবর্তন স্থन।

সৃরা निসা, $8: 38$, ৫৬, ৯৩, ১১৫, ১৪০, ১8৫, ১৬৮, ১৬৯
28. আর যে কেউ নাফরমানী করবে আল্মাহ ও তার রাসূলের এবং নংঘন করবে তাঁর নির্ধারিত সীমা, তিনি তাকে দাখিন করবেন জাহান্নামে। সেখানে সে স্থায়ীজাবে থাকবে। आর তার জना


وَاُولَّبَكَ هُمْ وَقُوُحْ النَّارِ

 وَبِسْسَ الِدِهَاكُ







- 101







৫৬．নিশ্চয় যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াত্সমূহ，অচিরেই আমি তাদের জ্বালাব জাহান্নামের আগুনে। যখনই জ্বেে যাবে তাদের চামড়া，তখনই তা আমি বদলে দেব নতুন চামড়া দিয়ে，যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। निশ্য আল্মাহ रলেন পরাক্রমশালী， প্রজ্ঞাময়।

৯ী৩．যে কেউ হত্যা কর্রে কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে，তার শাস্তি জাহান্নাম， সেখান সে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং আল্মাহ তার প্রতি রুুষ্ট হবেন，তাকে লা＇নত করবেন ；আর প্রস্তুত করে রাখবেন তার জন্য মহাশাশ্তি।

১১৫．আর যে কেউ বির্ক্প্পাচারণ করবে রাসূলের，তার কাছে হিদায়াত প্রকাশ হওয়ার পরেও এবং অনুসরণ করবে মু’মিনদের পথ ব্যতিরেকে অন্য পথ， তাকে আমি ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকে এবং তাকে आমি छ্বালাব জাহান্নামে। আর তা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।
＞80．निচয় आল্মাহ একত্র করবেনই মুনাফিক －কস্ম্রিদ্রের সবইইক্রে জাহান্মারে।

384．निकख্র স্মুাফিকরা থাক্যে জাহান্নামের नিম্নতম স্তে। আর তুমি কখনো পাবে নাতাদের জন্য＂ ＂োন্ম সাহাय্যকারী।
 ক্রেরে，মাম্মাহু ক্থনো তাদের ক্মমা ক্ববেন না এবং তাদের দেখাবেন না কোন 中थ－

J心\％．জাহান্নামের পথ ছাড়া ；সেখানে তারা ন্ত্রকাল थাকবে। আর এর্রপ করা আল্মাহর পক্ষে সহজ।

كه－










 وَسَّحَّ






谷


সূরা মায়িদা，৫：৬৬，৮৬
৬৬．निশ্চয় য়ারা কুফরী কটেছে，यদি তাদের থাকে যা কিছু আছে বমীনে সবই এবং সমপরিমাণ তার সাথে ；যাতে তারা তা দিয়ে কিয়ামতের আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারর ；তবুও তা কবুল করা হবে না，তাদের থ্থেক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
 করেছে আমার আয়াতসযুহ ；তারা হবে জাহান্নামের अধিবাসী।
সূরা आ‘র্राए，৭ ：১৮，৩৬，৩৮，৩৯，৫০，১৭৯
Sb．आद्মাহ् ইব্লীসকে বললেন ：বেরিয়ে यাও জান্নাত থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে । মनুষের মধ্যে যারা কোমার অनুস্রুণ করবে，निकয় आমি পূর্ণ করবো জাহান্নাম তোমাদের সকলকে দিয়ে।
৩৬．आর यার্রা অ⿵⺆⿻二丨凵小 কার কেছে আমার निफর্শনাবলী এবং অহঙ্কার করেছে সে সম্বন্ধে，তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাক্বে।

৩৮．আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামে，তেমমাদের পৃর্বে যে জিন ও মানর দলল গত হত্যছে তাদের স্যাথে। য়খनそ কোন দল প্রবেশ করবে সেখানে，তখनই তারী লান্তত করবে অপর্র দলকে，এমন কি ষখন সবাই সেখানে সমবেত হবে，তখন তাদের পরবর্ঠীগণ পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে বলবে ： রহ，আমাদের রব ঃ এরাই আমাদের ওমরাহ করেছিল। অতএব এদের দিন দ্রিণ आयाব জাহাম্নামের + आল্নাহ বলবেন ঃ̈প্রত্যেকের জন্য দ্বিপ্，কিন্তু जেमরा জাन न।
৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে : নেই আমাদদর উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব তোমরা আসাদন কর আযাব, তোমরা যা করতু তার জন্য।
৫०. জাহান্নামীরা সস্বোধন ক্ররে বলবে জান্নাতীদের : দাও আমাদের কিছু পানিঅথবা কিছ্ রিযিক যা আল্মাহ তোমাদের দিয়েছেন, তারা বলবে : নিশ্য় আল্লাহ হারাম করেছেন এ দু’টিই কাফিরদের জन्ग।
১৭৯. আর আমি ত্তে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্যা अनেক জিন্ ও মানুষ ; তাদের रुদয় आছছ, কিস্তু তा দিয়ে তারা হূদয়ছম করর না ; তাদের চোখ আছে ; কিন্তু তারা দেখেনা এবং তাদের কান আছে, किন্তু তা দিয়ে তারা শেনে না, তারা তো পৃত ন্যায় বরং তার চাইতেও অধম। তারা তো গाফिল।

## সূরা আনফাল. ৮ ঃ ৩৬, ৩৭

৩৬. যারা কুফরী করে, তারা তো ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ লোকদের আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ; তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, পরে তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, অবশেশে তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে, তাদের একত্র করা হবে জাহান্নামে।
৩৭. এ জন যে, আল্মাহ পৃথক করবেন কুজনজে-সুজন থেক্গ এবং কুজনদের এককে অপররর উপর রাখবেন ; তারপর সবাইকে স্তুপীক্ত করে জাহান্নাম নিক্ষেপ করবেন। এরাই ক্ষিগ্গস্ত।


সূরা তাওবা, ৯ : ১৭, 8৯, ৬৩, ৬৮, ৭৩, b১, ১১৩
১৭. এমন रতে পারে না যে, মুশরিকরা রক্ষণাবেক্ষণ করবে আল্মাহর মসজিদ, যখন তারা নিজ্জেরা নিজ্জের কুফরী স্বীকার করে। ডাদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।
8৯. नিশ্চয় জাহান্নাম তো পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদের।
৬৩. তারা কি জানে না যে, যে কেউ বিরোধিতা করবে আল্মাহ ও তাঁর রাসূলের, অবশ্যই তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে? অত্তো চরম লাঞ্ৰনা।
৬৮. আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদের লা নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।
৭৩. 下ে নবী! জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠঠার হন তাদের ব্যাপারে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর তা কত निকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।
৮১. আপনি বলুন : জাহান্নামমর আগুন উত্তাপ্প প্রচগ্ডতম, যদি তারা বুঝতো।
১১৩. নবী ও মু’মিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুশরিকদের জন্য, यদিও তারা হয় নিকট আত্মীয়; যখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় থে, তারা তা জাহান্নামী।
 rror
 O


 O

## 



সূরা ইউনুস, ১০ : ৭, ৮, ২৭
৭. निশ়্ যারা আশা রাখে না আমার সাক্ষাতের এবং সন্তুষ্ট থাকে দুনিয়ার यিন্দেগী নিত্রে এবং তাতিই পরিতৃপ্ত থাকে; আর যারা আমার নিদশ্শনাবनो সম্পর্কে গাফিল।
৮. তাদেরই ঠिকানা জাহান্নাম, তারা যা করতো সেজন্য।
২৭. আর যারা মন্দকাজ করবে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং আচ্ছন্ন করররে চেহারাকে হীনতা। কেউ নেই তাদের রক্ষা করার আল্দাহ থেকে। তাদের চেহারা যেন আচ্ছাদিত রাতের অন্ধকার আস্তরণে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে।

## সূর্रा হূদ, ১১: ১১৮, ১১৯

১১৮. আর আপনার রব ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে এক উম্মাত করতত পারতেন, কিন্তু তারা তো মতভেদ করতেই থাকবে,
১১৯. তবে তারা নয় যাদের আপনার রব রহম করেছেন, আর এজন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের একথা পূর্ণ হবেই ঃ অবশ্যই আমি পূর্ণ করবো জাহান্নাম জিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।
সৃরা রা‘দ, ১৩:৫,১৮
৫. আর আপনি যদি বিস্ময়বোধ করেন, তবে তো বিম্ময়ের বিষয় হলো তাদের একথা : "আমরা যখন মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তাপরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো"? তারাই কুফরী করে তাদের রবের সাথে এবং তাদেরই গলঃদেশে থাকবে লোহার বেড়ী। আর











Oبَ
Oبَ

## 


وَالنَّاسِ اَجْمُعْعِيْنَ O

## 




২৯. আর কাফিররা বলবে ঃ হে আমাের রব! আপনি দেখান আমাদের তাদের यারা ণুমরাহ করেছে আমাদের জিন্ ও ইন্সানের মধ্য থেকে, আমরা পদদলিত করবো তাদের উভয়কে, যাতে তারা লাঞ্ছিত इয়।

সৃরা যুখ্রুফ্ফ, ৪৩: ৭৪,৭৫,৭৬,৭৭
98. निশয় অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।
৭৫. লাঘব করা করা হবে না তাদের থেকে আযাব, আর তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।
৭৬. আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।
११. তারা চিৎকার করে বলবে : হে জাহান্নামের ফিরিশতা মালিক ! আযাদের যেন শেষ করে দেন তোমার রব। সে বলবে : তোমরা তো এভাবেই থাকবে।
সৃরা দুখান, $88: 8 ৩, 88,8 ৫, 8 ৬, 8$, 8৮, 8৯
8৩. निष्षয় যাক্কু বৃদ্ক-
88. তাতো তনাহগারের খাদ্য-
8৫. তা গলিত তামার মত ; তা ফুটতে থাকবে তাদের পেটে,
84. ফুটন্ত পানির মত।
89. ফिরিশ্তাদের বলা रবে : उকে পাকড়াও কর এবং টেনে নিয়ে যাও ওকে জাহান্নাম্মের মাঝখানে,
8b. তারপর ঢেলে দাও ওরব মাথার উপর ফুট্ত পানির শাস্তি,
8৯. তাকে বলা হবে : স্বাদ গ্রহণ কর আयাবের, তুমি তো ছিলে শাক্তিধর, সম্মানিত।





 - قَّ


 .


তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।
১৮. যারা সাড়া দেয় তাদির ররেব ডাকে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর যারা जাঁর ডাকে সাড়া দেয়़ না, তাদের যদি থাকতো যা কিছু পৃথ্থিবীতে আছে তা সবই এবং তার সাথথ আর সমপরিমাণ আরও ; তবে তারা তা অবশ্যই নিজ্রেদের মুক্তির জন্য দিতে চাইতো। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর रिসাব এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস!
সূর্রা ইব্রাহীম, ১8 ঃ ১৬, ১৭, ২৮, ২৯
১৬. কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্মাম এবং তাদের প্রত্যেককক পান করাত্স হবে গালিত পূঁজ,
১৭. যা সে ঢোক ঢোক করে অতিক্ট্টে গিলবে এবং তা গিলা তার জন্য সহজ হবে না। আসবে তার কাছে মউত সব দিক থেকে, কিন্তু সে মরবে না। অধিকন্তু সে আরো কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।
২৮. আপনি কি ঢাদের লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহর নিয়ামতের বদলে কুফরী করেছে এবং নামিয়ে এনেছে তাদের কাওমকে ধ্বংসের ক্ষেত্রে-
২৯. জাহান্নামের ; সেখানে তারা দঙ্ধীভূত रবে। আর কত নিকৃষ্ট এ আবাস স্থল।
সূরা হিজ্র, ১৫:8৩, 88
8৩. আর অবশ্যই জাহান্নাম হলো প্রতিশ্রুত ঠिকানা ইব্লীসের সকল অনুসারীদের জना,
88. এর রয়়ছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক ভাগ।

## 

A1-



 وَبِّنَّ الِِْهَادُ 0



## 










细


সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৮, ১৮, ৬৩
৮. আশা করা যায় বে, তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, কিন্তু তোমরা यদি তোমাদের আচরণের পুনরাবৃত্তি কর। আমিও পুনরাবৃত্তি করবো। আর আমি তো করেছি জাহনন্নামকে কাফিরদের জন্য কারাগার।

১b. কেউ দুনিয়ার সুখশান্তি কামনা করলে, আমি তা তাকে এখানে জলদি দিয়ে থাকি যা ইচ্ছা করি এবং যাকে ইচ্ছা করি; তারপর নির্ধারিত করি তার জন্য জাহান্নাম, সেখানে সে দঙ্কীভূত হবে निन्দিত ও বঞ্তিত অবস্থায়।
৬৩. আল্মাহ্ ইব্লীসকে বললেন, তুমি যাও আর শে কেউ তাদের থেকে তোমার অনুসরণ কররে, অবশ্যই জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের শাস্তি, প্র্র শাস্তি।

সूর্রা কাহফ, ১৮: ২৯
২৯. আর বলুন : সত্য তো তোমাদের রবের তরফ থেকে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক। আর যার ইচ্ঘ যে কুফরী কর্রুক। আমি তো প্রস্তুত করে রেথেছি যালিমদের জনা জাহান্নাম, পরিরেষষ্টন করে থাকবে তাদের এর বেষ্ঠনী। তারা যদি কাতরভাবে পানি চায় তাদের দেয়া रবে অমন পানি, যা গলিত ধাতুর ন্যায়, তা জ্ালিয়ে দেবে মুখমণ্জ্ন ; কত নিকৃষ্ট এ পানীয়, আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট आবাস স্থল।

সূর্রা তো-হা, ২০: ৭8
98. नিশয় যে উপ্থিত্র হবে তার ররের কাছে অপরাধী হিসাবে, তার জন্য


$$
\begin{aligned}
& \text { جَعْ }
\end{aligned}
$$

 نَ




كُمْ


虎


রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।

সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ৫১
১৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য তৈরী করে রাখ হয়েছে আগुনের পোমাক। ঢেলে দেওয়া হবে তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি।
২০. যাতে বিগলিত হবে তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়াও,
২১. আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুত্ত।
২২. যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাবে যন্ত্রণায় কাতর হরে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে। আর বলা হবে ঃ আস্বাদন কর জ্বলনের আযাব।
৫১. আর যারা চেষ্ঠা করে আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করতে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।
সূরা মু’মিনূन, ২৩ ঃ ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫
১০৩. আর যার পাল্না হাল্কা হবে, তারাই ক্ষতি করেছে নিজেদের, তারা থাকবে জাহান্নামে চিরদিন।
208. জ্বালিয়ে দেবে তাদের চেহারা আখुন, আর তারা সেখানে হবে বিকৃত চেহারার।
১০৫. আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হতো না? অথচ তোমরা তা অস্বীকার করতে!
১০৬. তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল,

و́وْ






 ○


আর आমরা ছিলাম এক গুমরাহ কাওম।

১০৭．হে আমাদের রব！বের করুন আমাদের জাহান্নাম থেকে। তারপর আমরা যদি আবার এরূপ করি，তবে তো আমরা रবো যালিম।
১০৮．আল্মাহ বলবেন ：হীন অবস্থায় তোমরা এখানেই থাক এবং কোন কথা বলো না আমার সাথে ।
১০৯．আমার বান্দাদের থেকে একদল ছিল， যারা বলতো ঃ হে আমাদের রব！আমরা ঈমান এনেছি，অতএব মাফ করুন আমাদের এবং রহম করুন আমাদের প্রতি। আর আপনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রহমকারী।
১১০．কিন্তু তোমরা তাদের গ্রহণ করেছিলে ঠাট্টা－বিদ্রেপের পাত্রর্গপে ；এমন কি তা তোমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার শ্মরণকে। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি তামাসা করতে।
১১১．আমি তো আজ তাদের সবরের দরুন। এমন পুরষ্কার দিলাম যে，তারাই হলো প্রকৃত সফলকাম।
১১২．আল্মাহ বলবেন ：তোমরা অবস্থান করে ছিলে পৃথিবীতে কত বছর？
১১৩．তারা বলবে ：আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ；आপনি জিজ্ঞেস করুন গণনাকারী ফিরিশতাদের।
১১8．আল্মাহ বলবেন ：তোমরা তো অল্প－ কালই অবস্থান করেছিলে，যদি তোমরা জানতে！

১১৫．তোমরা কি মনে করেছিলে যে，আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি অনর্থক এবং


তোমাদের আমার কাছে ফিরিত্যে আনা रবে না?

## সূরা নূর, ২৪: ৫৭

৫৭. তুমি কখনো মনে করো না কাফিরদের যে, তারা ব্যর্থ করে দেবে আল্মাহর ইচ্ছাকে এ পৃথিবীতে। আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

সূর্রা ফুরকান, ২৫ : ১১, ১২, ১৩, ১৪
১১. ... আর আমি প্রস্থুত করে রেরেছি জাহান্নাম তার জন্য যে অস্বীকার করে কিয়ামতকে,
১২. যখন দেখবে জাহান্নাম তদের দূর থেকে, তখন তারা ওনতে পারে এর ক্রদ্ধ গর্জন ও চীৎকার,
১৩. আর যখন তাদের নিঙ্ষেপ করা হবে জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে শৃংখলিত अবস্থায়, তখन তারা কামনা করবে সেখানে ধ্বংস।
38. তাদের বলা হবে : আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্ধংস কামনা করো না বরং ধ্ণংস কামনা কর বহুবারের জন্য।
সূর্রা आনকাবৃত, ২৯ : ৬৮
৬৮. আর তার চাইতে অধিক যালিম কে, যে মিথ্যা রচনা করে আল্নাহর বিরুদ্ধে। অথবা অস্বীকার করে সত্যকে তার কাছে তা আসার পর? জাহান্নাম-ই কি কাফিরদের ঠিকানা নয়?
সূর্রা সাজ্দা, ৩২:১৩, ১৪, ২০, ২১
১৩. আর আমি চাইলে অবশ্যই আমি দিতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিদায়াত, কিন্তু আমার তরফ থেকে একথা অবধারিত যে, অবশ্যই आমি পূর্

## 






 \% ا





## 



'করবো জাহান্নাম, জিন্ ও মানুষ উভয়কে দिয়ে।
১8. সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আযাব; কেনनা তোমরা ভুতে গিয়েছিলে আজকের দিনের সাক্ষাতকে; আমিও তোমাদের ভুলে গিয়েছি। আর তোমরা আস্বাদন কর স্থায়ীশান্তি তোমরা যা কর্রে সেজন্য।
২০. আর যারা গুনাহের কাজ করে, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তার্রা চাইবে, বেরিয়ে আসতে সেখান থেকে, তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে সেখানে এবং তাদের বলা হবে ঃ তোমরা আস্বাদন কর জাহান্নামের আযাব, যা তোমরা অস্বীকার করতে।
২১. আর অবশ্যই আমি তাদের আস্বাদন করাব হাল্কা শাস্তি কঠিন শাস্তির আগে, যাতে তারা ফিরে আসে।

## সূর্রা ফাতিন্ব, ৩৫ ঃ৩৬, ৩৭

৩৬. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আথুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না, বে তারা মরবে এবং লাঘবও করা হবে না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব। এভাবেই আমি শাস্তি দেই প্রত্যেক কাফিরদেরকে।
৩৭. আর তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে : হে আমাদের রব! आপনি আমাদের বের করে নিন এথান থেকে, আমরা করবো ভাল কাজ, আগে যা করতাম তা করবো না। আল্লাহ বলবেন ः आমি কি তোমদের এতো দীর্ঘ জীবন দেইনি যে, কেউ তখন সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতত

## O













পারডো? আর তোমাদের কাছে তো এসেছিল সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আস্বাদন কর আयাব, আর নেই যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী।

সূরা সাফ্ফাত, ৩৭ : ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০
৬২. জান্নাতের এ সব আপ্যায়নের জন্য শ্রেয়, না যাক্কূম বৃক্ষ।
৬৩. আমি তো তা সৃষ্টি করেে রেখেছি পরীক্ষা স্বর্রপ যালিমদের জন্য,
৬8. এতো এমন বৃক্ষ, যা জন্মায় জাহান্নামের তলদেশে।
৬৫. এর মোচা শয়তানের মাথার মত।
৬৬. আর তারা খাবে তা থেকে এবং তা দিয়ে পেট ভরবে।
৬৭. এ ছাড়াও তাদের জন্য় থাকবে মিশ্রিত্ন ফুটন্ত পানি।
৬৮. আর তাদের গন্তব্য স্থান তো জাহান্নাম।
৬৯. তারা তো পেয়েছিন তাদের পিত্পুরুষদের।
৭০. এবং তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।

সূরা ছোয়াদ, ৩৮: ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪
৫৫. আর সীমানংঘন কারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস-
৫৬. জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল,
৫৭. এটা এব্রপই! অতএব তারা আস্বাদন করুক তা যুট্ত পানি ও পূঁজ।
৫৮. আরো আছে এ ধরনের অনেক শাস্তি।

##  <br> 


Or
Oمُوِ
 ฯ

 O




O
OA
৫৯. এ এক বাহিনী, হড়াহুড়ি করে ঢুকছে তোমাদের সাথে, নেই কোন অভিভাদন তাদের জন্য। তারা তো জৃলবে জাহন্নামের আণুনে।
৬০. তাদের অনুসারীরা বলবে : বরং ঢতামরাও, নেই কোন অভিভাদন তোমাদের জন্যও। তোমরাই তো আগে তা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছ। কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল।
৬১. তারা বলবে ঃ হে আমদের রব! যে আমাদের এর সন্মুখীন করেছে, আপনি দ্ৰিণু করুন্ন তার আযাব জাহান্নামে।
৬২. আর তারাও বলবে : কী হলো আমাদের যে, আমরা দেথছি না সে সব লোকদের, যাদের আমরা গণ্য করতাম নিকৃষ্ট বলে।
৬৩. তবে কি আমরা তাদের গ্রহণ করেছিলাম ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্রকূপে অথবা তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটেছে।
৬8. এটা নিচয় সত্য জাহান্নামীদের বাদপ্রতিবাদ!

সূরা যুমার, ৩৯: ৭১, ৭২.
৭১. আর হাক্য়ে নিয়ে যাওয়া হবে কাফিরদের জাহান্নাম্রের দিকে দলে দলে। তারপর যখন তারা উপস্থিত হবে জাহান্নামের কাছে, তখন খুলে দেয়া হবে এর দরজাশুলো এবং বলবে তাদের জাহান্নামের প্রহরীরা আসেনি কি তোমাদের কাছে রাসূলগণ তোমাদেরই মধ্য থেকে, যাঁরা পাঠ করে শোনাত তোমাদের কাছে, তোমদের রবের আয়াতসমূহ এবং সতর্ক করতো তোমাদের এ দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে? তারা বলবে : হাঁ, এসেছিল।.কিন্তু সত্য প্রমাণিত হলো আ• ৷ের কথা কাফিরদের প্রতি।

.




 O
0 0 -
(wn
 ,



৭२. তাদের বলা হবে : তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজা দিয়ে, চিরদিন থাকার জन্য সেখানে। কত निকৃষ্ট ঠिকানা অহংকারীদের ।

সूরা মू'মিन 80 : 8 १, $8 \mathrm{~b}, 8$, ৫০, ৬৯, १०, १১, ৭২, १৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬
8१. আর যখন তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে জাহান্নানম, তখন বলবে দুর্বলরা অহঙ্কারীদের, आমরা তো ছিলাম তোমাদৈর অনুসারী। এখन কি তোমরা निবারণ করবে आমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবের কিছ্হ?
8b. अरংকারীরা বলবে: आমরা তো সবাই आছি জাহান্নাম । निষ্য়़ আল্লাহ তো ফয়সালা করে দিয়েছিলেন বান্দাদের মাঝে।
8৯. আর জাহান্নামীরা বলবে এর প্রহরীদের তোমরা প্রার্থনা কর তোমাদের রবের কাছে, যেন তিনি হাল্কা করেন আমাদের बেকে কোন একদিনের আযাব।
৫०. তারা বলবে : आসিনি কি তোমাদের কাছে, তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন निয়ে? জাহান্নামীরা বলবে : হাঁ, অবশ্যই এসেছিল। তখন প্রহরীরা বলবে : তবে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফিরদের প্রার্থনা তো নিষ্ৰল ছাড়া আর কিছ়ইই নয়।
৬৯. আপনি কি লঞ্ষ্য করেন না তাদের প্রতি, যারা বিত্তক করে আল্মাহর আয়াত সম্পর্কে? কি ভাবে ড্াদের বিল্রান্ত করা रक्ছि?
90. যারা অস্বীকার করে কিতাব এবং তা যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের, অচিরেই তারা জানতে পারবে।
rry


## 

㥩







。
 G آَكْفِرِّنَ
 -



9）．যখন থাকবে বেড়ি তাদের গলায় এবং শিকলও তখन তাদের টেনে নিয়ে যাজয়া হবে－
৭२．ফুটন্ত পানিতে। এরপর তাদের জাহান্নাম্ম দপ্ধ কর্রা হবে，
१৩．পরের जাদের বলা হরে ঃ কোথায় তারা যাদের তোমরা শরীক করতে－

98．আল্লাহকে ছেড়ে？তারা বলবে ：তারা তো উবে গেছে আれদের থেকে；বরং আমরা তো এমন কিছ্হকে ডাকিনি এর আগে। এভাবেই আল্লাহ ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখ্ন কাফিরদের।
१८．র্টা এজন্য যে，তোমরা উল্লাস করতে পৃথিবীতের অযথা এবং দভ্ভ করে বেড়াতে।
৭৬．তোমরা প্রবেশ কর জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিশ্যে সেپেনে স্থায়ীভ্রবে থাকার জन्य। आর তा কত निকৃষ আবाम অহংকারীদের！
সূরা＜া－মীম－आস－সাজ্দা， $8 ১$ ：১৯，২০， ২১，২২，২৩，২৪，২৫，২৭，২৮， ২৯
১৯．আর সেদিন একত্র করা रবে আল্নাহর দুশমনদের জাহান্নামের দিকে，সেদিন তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে；
২০．অবশেশে য়খন তারা জাহান্নামের কাছে প্ৗীছবে，তখন সাক্ষ্য দেবে তাদের বিরুদ্ধে তাদের কান，চোখ এবং চামড়া তারা যা করততো সে সম্বন্ধে।
২১．আর তারা তাদের চামড়াকে বলবে ： কেন সাক্য দিচ্ছ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে？তারা বলবে ：আমদের কথা বलार শক্তি দিয়েছেন আল্লাহ，যिনি কথা বলার শক্তি দিয়েছেন সব কিছুকে। আর

四

和







## 

 ．




তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সব কিছুকে। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রথমবার এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়i হবে।
২२. আর তোমরা গোপন করতে না এ জন্য বে, সাক্ষ দেবে না তোমাদের বিরুদ্ধে তোমদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমদের চামড়া বরং তোমরা মনে করতে যে, নিচ্য় আল্মাহ অনেক কিছুই জানেন না, যা তোমরা করতে।
২৩. এতো তোমাদের ধারণা মাত্র, যা তোমরা ধারণা করেছিলে তোমাদের রব সম্পর্কে যা তোমাদের ষ্বংস করেছে। ফলে, তোমরা হক্রেছ ঋ্অত্মিস্তদের শামিল।
28. এখन তারা সবর করলেও জাহান্নাম-ই হবে তাদের আবাস। আর यদি তারা ওয়র আপত্তি করে, তবুও তাদের ওয়র কবুল করা হবে না।
২৫. আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের জন্য কিছু সহচর, যারা শোভন করে দেখিয়েছিন তাদের যা ছিন তাদের সামনে এবং যা ছিল্ন তাদের পেছনে। আর সত্য প্রমাণিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে শাস্তির কথা তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানব সম্প্রদায়ের মত। তারা जো ছিন ক্ষত্গিস্ত।
২৭. আমি অবশ্যই আস্বাদন করাব কাফিরদের কঠিন শাশ্তি, আর অবশ্যই প্রতিফল দেব ডাদের সে সব মন্দ কাজের, যা তারা করত।
২৮. এ জাহান্নাম, পরিণাম হলো আল্লাহর দুশমনদের, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে স্থায়ী আবাস। এ र৷ना প্রতিফল आমার নির্দশনাবলী অস্বীকার করার কারণে।
 وَإِلَيْهِ تُرُجَعُوُنِّ
rr

 ○

 وrin
男


 كr
 O




২৯．আর কাফিররা বলবে ：হে আমাদের রব！আপনি দেখান আমাদের তাদের যারা গুমরাহ করেছে আমাদের জিন্ ও ইন্সানের মধ্য থেকে，আমরা পদদলিত করধো তাদের উভয়কে，যাতে তারা লাঞ্হিত হয়।
সৃরা যুখ্রহ্থ，৪৩：৭৪，৭৫，৭৬，৭৭
98．निकয় অপরাধীরা থাকবে জাহান্নামের আযাবে চিরকাল।
৭৫．লাঘব করা করা হবে না তাদের থেকে আযাব，আর তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে।
৭৬．আমি তাদের প্রতি যুম্মুম করিনি，বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।
१৭．তারা চিৎকার করে বলবে ：হে জাহান্মামের ফিরিশতা মালিক ！ আমাদের যেন শেষ করে দেন তোমার রব। সে বলবে ：তোমরা তো এভাবেই থাকবে।
সূরা দूখান， $88: 8 ৩, 88,8$ ৫，8৬，8৭， 8৮，8৯
8৩．नि⿵冂卄़ যাক্কুম বৃক্ষ－
88．তাতো ওনাহগারের খাদ্য－
8৫．তা গলিত তামার মত ；তা ফুটতে থাকবে তাদের পেটে，
8৬．ফুট্ত্ত পানির মত।
89．ফिরিশ্তাদের বলা रবে ：उকে পাকড়াও কর এবং টেনে নিয়ে যাও ওকে জাহান্নাম্মের মাঝখানে，
8৮．তারপর ঢেनে দাও ওরব মাথার উপর ফুট্ত্ত পানির শাত্তি，
8৯．তাকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর আযাবের，তুমি তো ছিলে শাক্তিধর， সম্মানিত।




O مِنَ الْكَسْفَفِلِيْنَ

－خـِسُوْرُ
o or



## 



O 0

O
O Or




সূরা জাষ্যিয়া, $8 ৫: ৭, ৮, ~ ৯, ১ ০$
৭. দুর্তেগগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী শ্নাহগারের জন্য,
b. সে শোনে আল্মাহর আয়াতসমূহ, যা তার কাছে পাঠ করে শোনানো হয়, তারপরও সে অটল থাকে কুফরীর উপর-অহংকার বশে, যেন সে তা তনেইনি | অতএব তাকে সংবাদ দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।
৯... আর যখন সে জানতে পারে আমার কোন আয়াত সম্পর্কে তথন সে তো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্র্রপ করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ৰন্নাদায়ক আযাব।
১০. আর তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম, তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের কৃতকর্ম এবং তারাও নয় যাদের তারা গ্রহণ করেছে অভিভাবকরূপে আল্লাহর পরিবর্তে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

সূরা ফাত্হ, $8 ৮:$ ৬
৬. আর ইহ এজন্য যে, তিনি শাস্তি দেবেন মুनाফিক পুরুষ্ম ও মুনাফিক নারীদের এ্রঃ মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের যারা আল্মাহ সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাদুর্ভোগ, আল্লাহ তাদের প্রতি রুঃ্ট হয়েছেন এবং তাদের লা'নত করেছেন এবং তৈরী করে রেখেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম। आর তা কত নিকৃষ্ট আবাস।
সূর্রা আর্র রাহ্মান, ৫৫ : 8৩,88
8৩. এতো সেই জাহান্নাম, যা অস্বীকার করতো অপরাধীরা।
88. তার্রা ছুটটছূটি করবে জাহান্নাম ও ফুট্ত্ত গরম পানির মাঝে।

$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 䖝 } \\
& \text { نَبِيَّرْ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {;' }
\end{aligned}
$$


 $\bigcirc$
 8৫, 8৬, 89, 8৮, 8৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫
8). আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম-দিকের দল
8२. তারা থাকবে জাহান্নামের অত্যুষ্ণ বায়ু ও ফুটন্তু পানিতে,
8৩. কালবর্ণের ধোয়ার ছায়ায়।
88. ঠান্ডা নয়, আর आরামদায়কও নয়।

8®. बननना, उना তো ছিল এর आগে ভোগ বিলাসে মগ্ন।
8৬: আয তারা মিপ্ত ঘোরত়র অুনাহের কাজে।
89. তারা বলুতো : যষ্ষन আমরা মরে যাব এবং পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে, তথनও কি आমাদের আবার জীবিত করে উঠানো হবে?
8৮. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদেরও?
8৯. आপনি বলুন : অবশ্যই, পূর্ববর্তীদের ও এবং পরবর্জौদেরও-
৫০. সবাইকে একত্র করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।
৫১. তারপর হে গুমরাহ, অস্বীকারকারীরা
৫२. অবশ্যই তোমরা খালে যাক্কৃম গাছ থেকে,
৫৩. আর পূর্ণ করবে তা मিয়ে তোমাদের

প্ পেট,
©8. क্রারপর जোরেরা পান কররে এ शাড়াও खুট্ত পানি,
QC. তो পান্ করবে পিপাসায় কাতর উটের



0 -
-.o-
 0 -
 - or 0000
৫৬. এই। रবে তাদের মেহমানদারী কিয়ামতের দিন।
৯২. তবে যদি সে হয় অস্বীকারকারী এবং গুমরাহদের থেকে-
৯৩. তা হলে, তার জন্য রয়েছে মেহমানদারী ফুটন্ত পানির,
৯8. এবং জাহান্নামের দহুন
৯৫. অবশ্যই এ হলো ধ্রুব সত্য।

সূরা মুজাদানা, ৫৮:৮
৮. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, यাদের নিষেষ করা হয়েছিন গোপন পরামর্শ করতে? তারপর তারা পুনরাবৃত্তি করে তা যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং তারা পরস্পর গোপন পরামশ্শ কর্রে তুনারহ্র কাজে, সীমালংঘনে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণে আর্ যখন তারা आসে আপনার কাছে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে এমন কথা দিয়ে, या দিয়ে आল্মাহু आপনাকে अভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে : কেন আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না আমরা যা বনি তার জন্য? জাহান্নামই যথেষ্ট তাদের জন্য, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, আর কত নিকৃষ্ট সে প্রজ্যাবর্তন স্থল!
সূরা তাহ্রীম, ৬৬: ↔, ৯
৬. ওरে যারা ঈমান এनেছ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারপরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে, যার জ্ালানি হবে মানুষ ও পাথর, সেখান্ন নিয়োজিত আছছ निর্মম રुদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতারা, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা আদেশ করেন তা এরং তারা তাই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।

৯. হ হে নবী! আপ্লি জিহাদ করুন কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোর হোন তাদের প্রতি ; আর তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম এবং তা কত निকৃষ্ট প্রত্যাবর্তস্থল।

সূরা মুল্ক, ৬৭ : ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১
৬. আর যারা কুফরী করে তাদের রবের সাথে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আयाব, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!
৭. যখनই তাंরা নিক্ষিল্ত হবে সে জাহান্নামে, তখনই তারা খনতে পারে এর বিকট শব্দ, আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে।
৮. জাহান্নাম যেন রোষে ফেটে পড়বে। যখনই নিক্ষেপ কারা হবে সেখানে কোন দলকে, তখনই এর প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে : आসেনি কি তোমাদের কাছে কোন সতর্ককার্রী?
৯. তারা বলবে : অবশ্যই,এসেছিল তো आমাদের काছে সुতর্ককারী, किन्তू আমরা অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম : आল্লাহ তো কিছूই নাযিল করেননি; তোমরা তো রয়েছো মহা বিভ্রাত্তিতে।
১০. তারা আরে বলবে ঃ যদি আমরা তাদের কथা ખুনতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী रणाম ना।
১১. অবশেखে তারা স্বীকার করবে তাদের

- अभरাধ। তাই अ্木ংস জাহান্নামীদের জना।

সূত্রা হাক্কা, ৬৯ : ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬
2৫. আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : হায়!






-





- لِنْ اَتْتُمُمْ


## 





আমাকে যদি দেয়াই না হতো আমার আমলनামা,
২৬. এ৭ং আমি যদি না জানতাম, আমার रिসাय!
২৭. হায়! আমার ম্ত্যুই যদি আমার শেষ रরো!
२৮. কোन काজেই आসल ना आমার कলসम्পদ!
২৯. শেষ হয়ে গেছে আমার ক্ষ্যতা!
৩০. ফিিরিশ্তাদের বলা হবে : ওকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও,
৩). এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।
৩২. তারপর তাকে শৃজ্থলিত করা হবে সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃজ্খলে;
৩৩. কেনनা, সে তো ঈমান রাখতো না, মহান আল্লাহর প্রতি।
08. এবং সে উৎসাহিত করতো না মিস্ক্কীকে অন্नদানে।
৩৫. অতএব আজ নেই তার জন্য এখানে কোন বঙ্ধু,
৩৬. এবং নেই কোন খাবার ক্তনিঃসৃত পূঁজ ছাড়া।
সूব্রা জিন্, १২: ২৩
২৩. আর যে কেউ অমান্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে, অবশ্যই তার জন্য র্রয়েছে জাহান্নামের আলুন, সেখানে তারা স্থায়ীজাবে চিরদিন থাকবে।
সूর্রা মুয়याম্মিন, ৭৩ :১২,১৩
১২. নিশ্চয় আমার কাছে আছে বেড়ী এবং জাহান্নাম,
১৩. आরে আছে এমন ঋাবার, या গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।


সूব্রা সুদ্রাস্সির, ৭৪: ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩○, ৩ร, v๔, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, 8০, 8১, 8২, 8৩, 88, 8৫, 8৬, 89
২৬. অচিরেই आমি তাকে দাখিল করবো 'সাকার' নামক জাহান্নামে।
२१. আর তুমি কি জান, ‘সাকার’ কী?
২৮. তা তাদের জ্যান্ত রাথবে না এবং মেরেও ফেলবে না।
২৯. তা তো জ্বালিয়ে দিতে পায়ের চামড়া।
৩০. সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রइरी।
৩). আর আমি, জাহান্নাম্মে প্রহরী করিনি কাউকে ফिরিশতা ছাড়া बরং आমি উল্নেখ করেছি তাদের সংথ্যা কেবল কাফিরদের পরীক্ষা স্ব্রপ্ৰ, याতে কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় এবং মু’মিনদের্র ঈমান বৃদ্ধি:পায়, আর যাতে সর্দেহ পোষণ নा করে কিতাবীরাও মু’মিনরা এবং এজ়ন্য বে, यাদের অন্তরে ব্যাষি রয়েषছ ত্যারা এবং यারা কুফ্রী কর্রেছছ তারা বলবে : आল্মাহ् কি বুঝাতে চান এ अভিনব উক্তি দিয়ে? এ ভাবেই আল্মাহ ওমরাহ করেন যাকে চান এবং হিদায়াত দান করেন যাকে চান। आরূ কেঊ জানু না আপনার রবের বाহिনী সশ্পर्कै তিनि ছাড়া। আর জাহআাম্মে এ বর্ণনা তো মানুষ্ের জন্য উশদৈ巾
৩৫. এ জাহান্নাম जো হলো ভয়াবহ বিপদস্যুের অন্যত্য,
৩৬. মানুযেন জন্য সতর্ককারী,
৩৭. তোমাদ্রে মধ্যে ত্রার্, জ্তন্য, खে অश্থের र্টে চায় অथবা পিश্tের অড়ণত চায়।
৩৮. প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী,
৩৯. তবে ডান দিকের দল নয়
80. তারা থাকবে জান্নাতে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে
8د. অপরাধীদের সম্পর্কে।
82. কিসে তোমাদের প্রবেশ করালো এ সাকারে'?
8৩. তারা বলবে : আমরা সালাত কায়েমকারীীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,
88. আর आমরা মিস্কীনদেরও খাওয়াতাম ना,
80. বরং आমো নিंমগ্ন ছিলাম বিভ্রান্তিমূলক আলোচনাকাগীদের সাথে।
8৬. আর आমরা অস্বীকার করতাম বিচারদিনকে,
8৭. আমাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত।

সূরা দাহর্র, ৭৬ : 8
8. आমি তো প্রস্থুত করে রেথেছি কাফিরদের জন্য শিকল, বেড়ী ও জাহান্নামের আগুন।

সূরা नাবা, ৭৮ ৪ ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০
21. निफয় জাহন্নাম রয়েছে ऊৎ পেতে,
22. সীমালংঘनকারীদের জন্য তা ठिকানা,
.২৩. সেখানে তারা আস্বাদন করবে না কোন ঠাজা, আর না কেেন পানীয়
२৫. ফুটन्ত পাनि ও পূंজ ছাড়া ;
২৬. এ সব হনো উপযুক্ত প্রতিফল।
२१. তারা কখनखে आশংका করতো না হিসাবের,

Ơُ 0 O O 0 O
O
O Or

○
〇

## O 0





C6

O
২৮. আর তারা অস্বীকার করতো আমার নিদর্শনাবলী দৃঢ়ভাবে।
২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।
৩০. অতএব তোমরা আস্বাদন কর, আর আমি তো কেবল বৃদ্ধি করবো তোমাদের আযাব।

সূর্রা বুরুজ, ৮৫ : ১০
১০. নিশয় যারা বিপদাপন্ন করেছে মু’মিন নারী ও মু’মিন পুরুষদের এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব; আরো রয়েছে তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
সूর্রা আ'লা, ৮৭ : ১১,১২,১৩
১১. আর যে উপেক্ষা করবে উপদেশ, সে তো নিতান্ত হতভাগা,
১২. সে প্রবেশ করবে ভয়ংকর জাহান্নামে

১v. তারপ্র সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচরেও না।
সूরা লাইল, ৯২ ঃ ১৪,১৫,১৬,১৭,১৮
১8. আর आমি ঢো সতর্ক কররছি তোমাদের লেলিহান আওুন সম্পর্কে,
১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে হতভাগা,
১৬. যে অস্বীকার করে এরং মুখ ফিরিয়ে - निয়।
১৭. আার সেখানে থেকে দূতে রাখা হবে সে মুভ্টাকীকে,
১৮. যে দান করে নিজের মাল পরিশ্ধির জन्य !

সुরা রায়িন্नা, ৯৮ :৬
৬. निশয় याরা কুফরী করেছে आহলে কিতাব 3 মूশরিকुजে থেকে তারা
O
. نَنُوْوُوُPا





0 O
 ○ーا

## 0 -

 - 0o
-1ای

থাকবে জাহান্নামের আগুনে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবব। তারাই সৃষ্টिর অধম।

সূরা হুমাযা, ১০৪: ১, ২, ৩, 8, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯
2. দूর্ডোগ প্রত্যেক এমন লোকের জন্য, যে লোকের নিন্দা করে সামনে ও পেছনে।
2. यে জমা করে সশ্পদ এবং তা বারবার গণনা করে;
৩. সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে অমর কর্রে রাখবে।
8. কখनো নয়, সে তো निক্ষিপ্ত হবে হুতামায়,
৫. आর किসে জাनाবে তোমাকে সে হুতামা कী?
৬. তা হলো আল্gাহর প্রজ্বলিত আগुন,
৭. যা গ্যাস করনে হুদয়কে।
৮. निষ্চয় তা তাদের উপর পরিবেষ্টিত করা হবে,
৯. সুদীর্ঘ उउङमমূহে

সूरा बाइाख, ১১১ : ১, ২, ৩, ৪, ৫
১. ধ্বংস হহাক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজ্রে 丬 Үংস হোক।
२. কোন কাজজ आসেনি তার ধন স্প্পদ; আর না তার উপার্জন।
৩. अচিরেই সে প্রত্বশ করবে জাহন্নামের बেলিহান আগुনে,
8. এবং তার त্ত্রীও যে জ্বালানী কাঠ বহন करू, ${ }^{\circ}$
Q. ত্রার গলায় রয়েছে পাকান্া রশি।
,


0 - 0
0 O
○ 0 -
0
○
 ○

- 0



- 



# সপ্তম পরিচ্ছেদ <br> কाया ও কদ्य 

সূর্া বাকারা，২：৬，৭，১১৭，১৭২
৬．निশ্যই যারা কুফরী করে তাদের কাছে সবই সমান，আপনি তাদের সতর্ক করুন বा না করুন তারা ঈমান আনবে না।
१．আল্মাহ্ মোহর ক্রে দিয়েছেন তাদের অন্তর ও কানে，आর তাদের চোখের উপব আছে পর্দা তরং তাদের জ্যন্য রয়েছে মহাশাশ্তি।
১১৭．आল্লাহ্ आসमাन ও যমীढनর অস্তিত্ দানকার্যী। আব যথন তিনি কোন কিছু করতে চান，তখন তিনি তার জন্য ৩্যু বলেন ः＇इও’，अমनि তা হয়ে याয়।
২৭२．অদের হিদায়াতের দায়িত্ আপনার নয়। বরং আল্মাহ্ হিদায়েত দেন，যাকে চान ．．．．

সৃরা आলে ইমরান，৩：২৬，৭৩，৭৪， ১8৫，১৫8
২৬．বলুন ঃ সমস্ত ঝ্ষমতার মালিক হে आল্মাহ্। আপनি যাকে ইচ্ছ ক্মতা দেন এবং याর থেকে ইচ্ছা কমতা কেড়ে नেन। आর आপনি যাকে ই্्্য সমান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অঅপমানিত করেন। আপনারই হাতে সुমস্তু কল্যাণ आ आ नि সর্ব নিষয়ে সর্বশ－ক্ত্মিম।
१৩．আপনি বनুন ：निष्চয় সমস্ত अনুগ্রझ् আল্লাহ্র হাতে，তিনি দান করেন যাকে চান। আর আল্মাহ্ প্রার্ফ্যময় সর্বজ্ঞ।
98．তিनि खाम् कब大 नেन या़কে চান তाँর রহমতের জন্য। আর আল্মাহ্ অভীনুহ্হহীী

O－家
 O
r｜r
 Ơُْ



四




 0 مَنْ


وَاللُّهُوُوالْفَضُلِلِ الُحَتِيْمِم

আল－কুরজনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত（১ম খ丹）－৬২

## Contents

১8৫．আর কারো মৃত্যু হতে পারে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিররকে，কেননা তা লিপিবদ্ধ，নির্ধারিত। আর কেউ পার্থিব কল্যাণ চাইলে，आমি তাকে তার কিছ্র দেই কেউ আখিরাতের কল্যাণ চাইলে আমি তাক্ তার কিছু দেই। আর আমি অচিরেই পুরস্কার দিব কৃতজ্ঞদের।
2৫8．आপनি বলুন ：সমস্ত বিষয় আল্মাহরই ইখ্তিয়ার্রে। जারা গোপন রাঢে নিজে－ দের মনে，যা তারা প্রকাশ করে না আপনার কাছে। আর বলে，যদি থাকতো আমালের এ ব্যাপারে কোন অধিকার， আমরা নিহৃত হতাম না এখানে। বলুন， यদি তোমরা থাকতে তোমাদের ঘরে， তবুও অবশ্যই বের হতো তারা নিজ্জের মৃত্যুস্থানের জন্য，যাদের জন্য নিহত হওয়া লিপিরদ্ধ ছিল। ইহা এজন্য যে， আল্লাহ্ পরীক্ষা করেন যা আছে তোমাদের অন্তরে তা，এবং পরিশ্যোধন করেন যা আছে তোমাদের অন্তরে তাও। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সে সম্বন্ধে যা আছে অন্তরে ।

সূরা निসা， $8: 9 b, b b$
৭৮．তোমরা য়েখানেই থাক না কেন，মউত তোমাদের ধরববেই，যদিও তোমরা থাক সুউচ্চ মজবূত দুর্গে। আর यদি তাদের কোন কল্যাণ হয়，তবে তারা বলে ： এতো আল্মাহ্র তরফ থেকে। বলুন ： সব কিছুই আল্লাহ্র তরফ ণেকে।，এ লোকদের কি হলো যে，তারা কোন কিছুই বুঝতে চায় না।
b৮．ঢতামরা কি সৎপথে পরিচালিত করতে চাও তাকে，যাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন？আর কাউকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট কর大ৈল তুমি কখনো পাবে না তার জন্য कোন ゆथ।

 －







## 









সূরা আন‘আম，৬ ：২，১৭，৩৮，৫৯
২．जিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে，তারপর নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এক মেয়াদ এবং তাঁর কাছে আছে একটি নির্ধারিত কাল，এরপরও তোমরা সন্দেহ কর।

১৭．আর আল্লাহ্ यদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন，তবে কেউ নেই তা বিদূরিত ক্রার তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণ দান করেন， তিনিই তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
Ob．পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই，আর না এমন কোন পাখী আছে， যা নিজ ডানার সাহায্যে টড়ে，কিন্তু তারা তো তোমাদের মত এক একটি জাতি। আমি বাদ দেইনি কোন কিছু কিতাবে，এরপর তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে।

৫৯．আর আল্মাহ্রই কাছ্ছেয়েছে অদৃশ্যের চাবি，তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আর তিনি জানেন，যা কিছু আছে স্থলে ও জলে। একটি পাতাও পড়ে না তাঁর
 যমীন্রের অন্ধকারে। আর না কোন রসযুক্ত এবং না কোন ত্্ক বস্তুও，যা নেই সুস্পষ্ট কিতাবে।

সৃরা আ‘রাফ，৭：৩৪，১৮৮
৩8．আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছে নির্দিষ্ট সময়। যখন আসবে তাদের নির্দিষ্ট সময়，তঈন তারা পিছিয়ে নিতে পারবে ना মুহূর্তকাল এবং এগিয়ে আনতে শ্রারের না।
 आমার নিজের ভাল কিম্বা মন্দের，

$$
\begin{aligned}
& \text { 枆 } \\
& \text { 四 }
\end{aligned}
$$




## Contents

আল্লাহ্র যা ইচ্ঘ করেন তা ছাড়া। আর আমি यদি গায়ব জানতাম, তবে তো আমি লাভ করতাম প্রভূত কল্লাগ এবং স্পর্শ করততো না আমাকে কোন অকল্যাণই। आমি তো কেবল সত্তকারী ও সুসংবাদদাতা সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে।

সূর্রা আন্ফাन, b:88, ৬b
88. আার স্মরণ কর, যখन ট্তামরা তাদের
 তাদদরূক কম দেখিয়েছিবলন তোমাদের দৃষ্টিতে এবং তোমাদেরকেও ক্ম দেথিয়েছিনেন তাদের দৃষ্টিতে, যাতে আল্পাহ্ সংঘটিত করেন, যা ঘটার ছিল ঢা। আল্লাহ্রই দিকে স্ব বিষয় প্রত্তাবর্তিত इয় -
৬৮. यদি आল্লুহ्র তরফ- থেকে ফয়সালা পূর্বেই লিপিবদ্ধ না থাকতো, তাহনে -অবশ্যই তোমাদের স্পর্শ করতো, যা ज্রেমরা গ্রহণ করেছ সেজন্য মহাশাশ্তি।

## সূরা তাওবা, ৯৭ঃ৫১

৫১. আপনি বनুন : आমদের ঊপর কোন রিপদ आপ্তিত্র হরে बা, आল্মাহ आমাhর জना या লিचে রেথেছেন তা ছাড়া। তিনিই আমাদের অडিভাবক,
 করুক।

সৃরা ইউনুস, ১০ : ১১, ১৯, 8৯, ৯৬, ৯৭, S00, 309 ,
 জন্য অকন্যাণ, যেভাবে তারা জলদি চায় তাদের জন্য কল্যাণ; তাহলে অবশ্যই
 সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা






-


## وَ

## 


,

রাখ্ নাঁ তাদের आমি তাদের অবাধ্যতায় উদল্রান্তের মত় ঘুরে বেড়াতে দেই।
১৯. আর মানুষ ছিল একই ঊম্মাত, পরে তারা মতভ্দেদ সৃষ্টি করে। আর यদি না থাকতো পৃর্বে ঘোষণা আপনার রবের তরফ থেকে, তাহন্েে অবশ্যই ফয়সালা হয়ে যেতো, যে বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ্দ ঘাটায় তার।
8৯. বলুन $\therefore$ আমি ইর্খ্তিয়ার রাখি না আমার জন্য অকল্যাণের আর না কন্যাণের, তবে আল্মাহ্ যা চান তা ছাড়া, প্রত্যেক জাতির রয়়ছে একটা নির্দিষ্ট সময়, যখন এসে যাবে তাদের সে সময় তখন जারা মহহ্র্তকালও তা পিছাতে পারবে না এগিয়ে আনতে পারবে।
৯৬. নিশয় যাদের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হয়ে গেছে আপনার রবের কথা, তারা ঈমান আনবে না-
৯৭. यদিও आসে তাদের কাছে প্রতিটি निर्দশन, যে পर্যন্ত ना তারা প্রত্যक्ष করবে য়ন্রণাদায়ক শাস্তি।
১০०. কারো সাধ্য নেই ঈমান আনার আল্মাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে, আর তিনি অপবিত্রতা আরোপ করেন তাদের উপর যারা অনুধাবন করে না।
১०१. आার यमि আল্মাহ তোমাকে ক্েেশ দেন, তবে তা বিদূরিত করার কেউ নেই তিনি ছাড়া। আর তিনি যদি মজল চান, তবে তাঁর অনুখ্রহ রদ করার কেউ নেই। তিनि দান করেন স্বীয় অনুখ্রহ, তার বান্দাদের মধ্য থেকে যকে চান। তিনি পরম কমাশীল, পরম দ্য়ালু।

## 

১১O. आর आমি তো দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব, তারপর মত্তেদ ঘটেছিল
 O



洤





O

 (10.
湅
 نَلَا



## 

जাতে। আর यদি না থাকতে পূর্বে সিদ্ধান্ত আপনার রবের পক্ষ থেকে তাহলে অবশ্য়ই ফয়সালা হয়ে যেত তাসির মাঝে। আর তারা তো রয়েছে এ ব্যাপারে ভ্রান্তিকর সন্দেহে।

সूর্रा ইউসুফ, ১২: ৬৭
৬৭. আর ইয়াকৃব বললো : হে আমার ছেলেরা! তোমরা প্রবেশ করবে না এক দরজ্জা দিয়ে, বরং প্রবেশ করবে ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিঢ়ে। আর আমি কিছুই করতে সক্ষম নই তোমাদের জন্য আল্মাহ্র ফয়সসালার বির্রুদ্ধে। ফয়সালা ঢো আল্মাহরই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি, তাঁরই উপর ভরসা করুক ভরসাকারীরা।

## সূরা दা’দ, ১৩: ৩৮, ৩৫

৩b. আর ज্রামি কো পাঠিয়েছিনাম আপনার পৃর্বে অনেক রাসূল এবং দিয়েছিলাম তাদের T্ত্রী ও সন্তান সন্ততি। আর কোন রাসূলের কাজ নয় যে, সে উপস্থিত করবে কোন মু"জিযা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেরে। প্রত্যেক নির্ধার্রিত ভাগ্য आছে লিপিবক্ধ।
৩৯. আল্মাহৃর মিটিয়ে দন, যা তিনি চান এবং প্রতিষ্ঠিত রাথেন যা তিनि চান, आর - তাঁরই কাছে আছে উম্মুল কিতাব।

সुर्ञा रिख्ब्र, ১৫:8, ৫
8. आর আমি ধ্বংস করিনি কোন জনপদ, কिন্তু তার জन्ड ছिন একটি निर्मिষ मिপিবদ্ধ কাল।

- কোন জাতি এগিয়ে আনতে পারে না তার নির্দিষ কালকে, আর্ না পিছয়ে নিতে পারে।



## --r





الِ
O

সূরা নাহল，১৬：৬১
৬）．আর যদি আল্লাহ্ পাকড়াও করত্তে মানুষকে তাদের যুলুমের জন্য，তাহলে তিনি রেহাই দিতেন না পৃথিবীতে কোন প্রাণীকেই，কিন্তু তিনি তাদের অবকাশ দেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ঢারপর ＂যথন আসে তাদের সময়，তখন তারা তা মুহ্র্তকাল পিছিয়েও নিতে পরে না， আর না এগিয়ে আনতে পারে।

## সূর্木া বনী ইস্রাঈল，১৭：8

8．．．．আর আমি আমার ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছিলাম বনু ইসরাঈলকে কিতাবে， অবग্যই তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করুবে পৃথিবীত দু’বার এবং অতিশয় অহংকার স্ষীত হবে।

সূরা মারইয়াম，১৯ ：২১，৩৫
২১．ফিরিশতা বললো ：এরুপই হবে। তোমার রব বলেছেন ঃ এর্রপ করা আমার জন্য সহহ，আর আমি করবো তাকে এক নিদর্শন মানুষষে জন্য এবং রহমত আমার তরফ থেকে। এতো স্থিরকৃত ফয়সালা।
৩．．．．．यখन আল্মাহ কোল কিছू করতে স্থির করেন，তখন তার জনা ব্বু বলেন ঃ হও এবং তা হয়ে যায়।

সূরা তাওবা，২০：১২৯
১২৯．আর যদি না থাকতো আপনার রবের তরফ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত কাল，তাহলে শাস্তি অবশাশ্ভাবী रुতা 1

সৃব্রা আম্বিয়া，२১ ：৩৫
৩৫．প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। －हुআ আমি তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ

自


## 界


 ○，





ও ভাল দিয়ে বিশেষভাবে এবং আমারই কাছে তোমাকের ফিরিয়ে आনা হবে।

সৃর্রা আনকাবূচ, ২৯ : ৬২
৬২. आল্মাহ् প্রসারিত দেন রিয়ক তার -বাম্দাদের মধ্যে যাক্ক চান তাকক এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিচয় आল্মাহ् সর্ববিষয়ে সর্বচ্ঞ।

## সূর্রা ছूক্মান, ৩১ : ৩৪

৩8. निচয় আল্মাহ্রই কাছে রয়েছে কিয়ামরের জ্ঞান, তিনি বর্ষণ কর্রেন বৃষ্টি जবং তিनि জানেন या কিছू आছে জরায়চে। আর কেউ জানেননা, সে কি অর্জন করববে आগামীকাল এবং কেউ জানে মা, কোন ষমীনের সে মারা যাবে। নিচয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবरिত।

## সूरा ফाতির, ৩৫:১১

13. आার আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর খত্রবিন্দু থেকে, তাব্রপ্র তিনি তোমাদের করেছেন যুগল। আার গর্ভধারণ করে না, কোন নারী এবং সে প্রসবও করে না আল্মাহ্র জ্ঞান ছাড়া। आর আয় বৃদ্ধি করা হয় না কোন দীর্ঘায়ঁ ব্য়ক্তির এবং তার আযু কমও করা হয় না, কিন্তু তা রয়েছে नিপিবদ্ধ। নিচয় এরূপ করা আল্লাহ্র बन्य সरজ।

সूส্रा ইয়াসীन, ৩৬: ১২, ৩৮, ৩৯, ৪০,৮২, bO
১২. আমিই জীবিত করি মৃতকে এবং লিখে রাখি যা তারা পাঠায় আগে এবং রেখে যায় পেছনে। আর সব কিছ্ আমি সংরর্ষণ করেছি স্পষ্ট ফলকে।

.



- ${ }^{\text {and }}$
 وَ
 0


## 原

 كَ كَّ ○: بَ (1r
৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নিজস্ব গন্তব্যের দিকে, এ হলো পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ নির্ধারিত তাক্দীর।

งী. এবং চাঁদের জন্য আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি মন্যিলসমূহ ; অবশেষে তা পূর্বের আকারে আসে বাঁকা পুরাতন থেজুর শাখার মত।
80. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় সে চাঁদের নাগাল পাবে, আর না রাত আগে আসতে পারে দিনের এবং প্রত্যেকে সন্তরণ করে মহাশূণ্যে।
৮২.. আল্লাহ্র ব্যাপারে তো এর্রপ যে, যখন তিনি কোন কিছ্ ইচ্ছা করেন, তখন তিनि বनেন : ‘হও’ अর্মनि তা হয়ে याয়।
৮৩. অতএব, পবিত্র মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব সব কিছুর এবং তাঁরই কাছে তোমদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

সूद्रा यूसमর, ৩৯: ১৯, ৩৮, 8২
যার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে আযাবের ফায়সালা ; আপনি কি পারবেন বাঁচাতে তাকে যে রয়েছে জাহান্নামে ?

Ob. .... আপনি বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছে, यদি আল্নাহ্ আমার কোন অনিষ্ট করতে চান, ত্তবে যাদের তোমরা আল্মাহ্র পরিবর্তে ডাক, তারা কি দূর করতে পারে সে অনিষ্ট? অথবা যদি তিনি আমার প্রতি রহম করত়ে চান, তবে তারা কি ঠেকাতে পারে তাঁর রহমত ? বনুন ঃ আমার জন্য আল্মাহ্ই যথেষ্ট। তাঁরই উপর ভরসা করে ভরসাকারীগণ।

 9
 .

嗦 ○






رَ



8२. আল্মাহ্ প্রাণ নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদেরও ঘুমের মাঝে। তারপর তিনি রেথে দেন তার প্রাণ যার জন্য তিনি মৃত্যু ফয়সালা করেন এবং ছেড়ে দেন অন্যদের প্রাণ এক নির্দিষ সময়ের জন্য। নিশয় এতে রয়েছে নিশিত নিদর্শন সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।
সূরা মু’মিন, 80 ः ৬৭, ৬৮
৬৭. তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর ঔক্রবিন্দু থেকে, ররপর আলাক থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিয়রূপে, এরপর তোমরা যেন উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর যেন তোম্রা হও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা যায় এর আগেই এবং যাতে তোমরা উপনীত হও নির্দিষ্ট সময়ে, আর যেন তোমরা বুঝতে পার।
৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর যখন তিনি কোন কিছু করতে চান, তখন তিনি এর জন্য শু বলেন ঃ হ্ও, অমনি তা হয়ে যায়।
সূরা যুখ্র্রুফ, 8৩ : ৩২
৩২. তারা কি বণ্ট্ন করে রহমত আপনার রবের ? আমিই বন্টন করি তাদের মাঝে তাদের জ়ীবিকা পার্থিব জীবন্নে এবং মর্যাদায় উন্নত করি এক জনকে অপরের উপর, যাতে একে অপরকে সেবক হিসাশে গ্নণ কর্রে পারে। আর আপনার ররের রহমত উত্তম, তারা यা জমা করে তার চাইতে।

সূরা ফাত্হ, 8৮: ১১
১১. ...... বলুন ঃ কে ক্মতা রাখে তোমাদের জন্য, আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র, যদি



তিনি তোমাদের কারো ক্ষতি করতে• চান অথবা কারো উপকার করতে চান ? বস্তুত আল্লাহ্ তো তোমরা যা কর সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

সূরা কাষ্, ৫০ ঃ ২৯
২৯. আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না
এবং আমি কোন অবিচার করি না
২৯. আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না
এবং আমি কোন অবিচার করি না আমার বান্দাদের প্রতি।



 و́

সৃর্রা কামার, ৫৪:8৯,৫৩
8৯. আমি তো সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিতভাবে।
৫৩. আর ছোট বড় সব কিছুই আছে লিপিবদ্ধ।

সূর্রা ఆয্রাকিয়া, ৫৬ ঃ ৬০, ৬১
৬০. আমি নির্ধাব্রিত় করেছি তোমাদের মাঝে মৃত্যু এবং আমি অক্ষম নই-
৬). তোমাদের স্থলে তোমাদের মত আনতে এবং তোমাদের সৃষ্টি করতে এমন এক আকৃতিতে, যা তোমরা জান না।

## সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২২

২२. আপতিত হয় না কোন বিপর্যম্য যমীনে, আর না তোমদের জীবনে, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ থাকে ; আমি তা সংঘটিত করার পৃর্বেই। নিশ্চয় আল্মাহ্র জন্য ইহা খুবই সহজ।

## সৃর্रা তালাক, ৬৫ : ৩

৩. .... আর যে কেউ ভরসা করে আল্মাহ্র উপর, তিনিই যথেষ্ট তার জন্য। নিশয় আল্নাহ্ পূর্ণ করবেন তাঁর ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ তো স্থিন করে রেখ্যেছেন সব কিছুর জন্য তাক্দীর।



任



## 




## Contents

## সূর্রা নূহ, ৭.১ : 8

8. আল্লাহ্ ক্মমা করবেন তোমাদের পাপ এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। নিচয় আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না ; যদি তোমরা জানতে!

সূরা দাহর্র, ৭৬ ঃ ৩০
৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না यদি না আল্নাহ্ ইচ্ছা করেন। নিষয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, হিক্মতওয়ালা।

সূ<া তাক্ভীর, ৮১: ২৯
২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, यদি না ইচ্ছা করেন আল্লাহ, যিনি রব সারা জাহানের।

সৃর্রা যিন্যাল, ৯৯ : ৭,৮
৭৮. আর কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করলে, সে তা দেখবে,
৭৯. এবং কেউ অণু পরিমাণ বদ্ কাজ করলে তাও সে দেখবে।


## 


 رَبُّالْعَكِّيْنِ

O 0

$$
\begin{aligned}
& \text { شَشُّا يَّرْكا }
\end{aligned}
$$

[^7]
[^0]:    * ফिর‘আউনের দেহ, যা কায়রোর জাতীয় যাদুঘরে সংর্ষিত।

[^1]:    * 'সু户्প্ট কিতাব’ বলতে এখানে ‘লাওহে মাহফুয’’ বুঝানো হয়েছে, অর্থ্ৰাৎ সংরক্ষিত ফলক।

[^2]:    

[^3]:    * হযররত সুহাম্মাদুর রাসূলুম্মাহ সাল্মালাহ আলাইহি ওয়াসাম্মাম।

[^4]:    

[^5]:    
    

[^6]:     نَ
    
    
    

[^7]:    ইফা ২০১৩-২০১৪ প্র/১৯৯(উ) ৩২৫০

