

# जাফসীরে ইবনে কাছীর 

প্রথম খণ্ড
(ফাयায়েলুল কুরजন, সূরা ফাতিহা ও আলিফ লাম পারা)

# ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) 

অধ্যাপক আখ়তার ফারূক অনূদিত



তাফসীরে ইবনে কাছীর (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈন ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৫৪
ইফা প্রকাশনা : ১৫৫২/৫
ইফা গ্গন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0432-5
প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৮
যষ্ঠ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আওয়াল্ ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

## প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
অগারগ্ঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
มুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউড্ডেশন প্রেস
আগারগ্গাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

## মূল্য : ৬০০.০০ টাকা।

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (lst Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhtcr Jiarooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Dircctor, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-c-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535

March 2013
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

## সূচিপত্র

## প্রথম অধ্যায়

## ফাযায়েলুল ক্রআন

অহী অবতরণ পরিক্রমা ..... २१
কুরআনের গ্রন্থনা ..... ৩b
হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ ..... $8 \checkmark$
আরবী লিখন পঠন পদ্ধতি ..... ©
নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ ..... Qb
কুরআন মজীদ সাত্টি হরফে নাযিল ইইয়াছে ..... ©b
সাত হরফের তাৎপর্য ..... १२
কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস ..... 99
কুরআন মজীদের নুকতা স্থাপন ..... ৮२
নবী করীম (সা)-এর সমীপে জিবরাঈল (আ)-এর কুরআন তিলাওয়াত ..... bo
কারী সাহাবাবৃন্দ ..... ৮8
কুরআন তিনাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ ..... ৯২
তিনি দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই ..... ৯৫
কুরআন মজীদ শ্রেষ্ঠতম বাণী ..... ৯৬
আল্লাহ্র কিতাব আঁকড়াইয়া থাকিবার ওসিয়ত ..... ৯৯
সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত ..... ৯৯
সুরের সহিত তিলাওয়াত প্রসজে ..... ১০২
কুরআন পাঠকের সৌভাগ্য ..... 2১
কুরআন শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান ..... دゝ8
কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত ..... $3>9$
বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন অবিস্মৃত রাখা ..... ১২०
যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত ..... ১28
বালক-বালিকাদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা ..... ১২৫
কুরআন মজীদের বিশ্যরণ ..... ১२१
কুরআনের সৃরার নামকরণ ..... ১৩O
মন্থর গতিতে কুরআন তিলাওয়াত ..... JOS
কুরআলের অক্ষর টানিয়া পড়া - ..... ১OO
তিলাওয়াতে স্বর বিশেষের বারংবার নিঃস্বরণ ..... ১৩8
সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত ..... j0®
অপরের মুঢে তিলাওয়াত শ্রবণ ..... ১৩৬
তিনাওয়াতকারীকে থামিতে বলা ..... JO৬
কতদিনে কুরআন খতম বিধ্যে ..... ১৩৭
তিলাওয়াতকানে ক্রুন্দন ..... 380
কুরআনের নোক দেখানো প্রীতির নিন্দা ..... 288
কুরআনে তিলাওয়াতে মনোযোেের ওুরুত্ণ ..... 28৬
কতিপয় জরুরী হাদীস ..... 28৯
কুরুআন মজীদ স্মরণ রাখিবার দোয়া ..... ১৫8
দिতীয় অধ্যায়
সূরা ফাতিহা
ঊপক্রমণিকা ..... ১৬৩
প্রয়োজনীয় কথা ..... ১৭৯
সূরা আল-ফাতিহা ..... 360
সূরা ফাতিহার ফयীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ..... ১৮৭
উক্ত হাদীস সম্পর্কে জরুুরী আলোচনা ..... ১৯৩
আউযুবিল্নাহর ব্যাখ্যা ও বিধান ..... ১৯৬
ইস্তিআযার অর্থ নির্গপণ ..... २०8
‘আর রাজীম’ শক্দের বিশ্লেষণ ..... २०१
বিসমিল্লাহর বিশ্লেষণ ..... 20b
বিসমিল্লাহ্র ফযীলত ..... र১১
‘ইসম’-এর जাৎপর্য ..... र১৫
‘আল্লাহ্' শব্দের গঠন-প্রকৃতি ও তাৎপর্য ..... ২১9
আনহামদুর তাৎপর্য ..... ২৩২
আর রহমানির রহীম ..... ২৩৭
মালিকি ইয়াওমিদ্দীন ..... ২৩৮
ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন ..... ২৪২
ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম ..... 289
 দান্ধীन ও জान्नीन जমস্যা ২৫৯
ফাতিহার বিষয়ব্থু ..... ২৬০
আমীন প্রসঙ ..... ২৬২

সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ২৬৯
সূরা আলে ইমরানসহ সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা ..... ২৭२
দীর্ঘ সাত সূরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ..... 29®
সূরা বাকারা সম্পর্কিত জর্রুরী আলোচনা ..... र१9
সূরা বাকারার তাফসীর প্রথম আয়াত হুরুফে মুকাত্ত|‘আত ..... २१৮
দ্বিতীয় আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ..... २৮৫
তৃতীয় আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ..... ২৯১
চতুর্থ আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ..... ২৯৭
পঞ্চম আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ..... ৩o১
ষষ্ঠ আয়াত কাফিরদের পরিচয় ..... ৩০২
সপ্তম আয়াত কাফিরদের পরিচয় ..... ৩o8
অষ্টম ও নবম আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ..... vob
দশম আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ..... -১S
একাদশ-দ্বাদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ..... ৩38
ত্রয়োদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ..... - 09
চতুর্থদশ-পঞ্চদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ..... OSb
ষষ্ঠদশ ..... ৩২৩
সপ্তম-অষ্টাদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ..... ৩२8
আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পৃর্বসূরিদের বক্তব্য ..... ৩২৬
উনবিংশ-বিংশ আয়াত ..... ৩২6
প্রাসগিক হাদীসসমূহ ..... oos
২১-২২ আয়াত তাওহীদের প্রমাণ ..... ৩৩৬
২৩-২৪ আয়াত কুরআনের চ্যালেঞ্জ ..... ৩৪২
বিশেষ জ্ঞাতব্য " ..... ৩৫১
২৫ আয়াত " ..... ৩৫マ
২৬-২৭ আয়াত কুরআনে প্রদন্ত উপমা ও ইহার প্রতিক্রিয়া ..... ৩৫৫
২৮ আয়াত পুনর্জীননের প্রমাণ ..... ৩৬৫
২৯ আয়াত মনুষের কল্যাণে আল্মাহ্র দৃষ্টি ..... ৩५৭
৩০ আয়াত মানুষের মর্যাদা ..... ৩৭२
তাফসীরকারদের পর্यালোচনা ..... ง१৫
৩১－৩৩ আয়াত ..... ৩－2
$৩ ৪$ আয়াত শয়তানের অহংকার ও পতন ..... ৩৮৯
৩৫－৩৬ আয়াত আদম（আ）－এর পরীক্ষা ও পদস্থলন ..... ง৯৭
৩৭ আয়াত আদম（আ）－এর তাওবা ..... 808
৩b－৩৯ আয়াত ..... 80৬
80－8）আয়াত বনী ইসরাঈল প্রস্গ ..... 80b
8২－৪৩ আয়াত ..... 8১৩
88 আয়াত ..... 8」 8
8৫－8৬ অয়াত সবর ও সালাতের গুরুত্ব ..... 8১৯
8१ অয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ..... ৪২৩
8b আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআাসত প্রাপ্তি ..... 8२৫
৪৯－৫০ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ..... 800
৫১－৫৩ আয়াত বনী ইসরাঈলের অবাধ্যত ..... 8৩৫
৫8 आয়াত ..... 8৩৭
৫৫－৫৬ আয়াত ..... 880
৫৭ আয়াত＂ ..... 88く
৫৮－৫৯ আয়াত＂ ..... 8 8く
৬০ আয়াত ..... 8৬২
৬）আয়াত ..... 8৬8
৬২ আয়াত ঈমান ও আমলের ওরুত্ণ ..... 8৬৯
৬৩－৬৪ আয়াত বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও শাস্তি ..... 898
৬৫－৬৬ আয়াত ..... 84，
৬৭ আয়াত ..... 860
৬৮－৭১ আয়াত ..... 8৯」
৭২－৭৩ আয়াত ..... 8 －9
98 আয়াত ..... （c）
৭৫－৭৭ আয়াত ..... ©
৭৮－৭৯ আয়াত ..... 『১৬
৮০ আয়াত ..... ৫২১
৮১－৮২ আায়াত ..... Q২৩
৮o আয়াত ..... 『2？
৮－৪－৮৬ আয়াত ..... ৫২৯
৮－৭ আয়াত ..... 800
রূহ্থল কুদুসের তাৎপর্য ..... sOC
b৮் আয়াত বনী ইসরাঈলের দুর্গতি ও শাস্তিভোগ ..... ৫৩৯
৮৯ আয়াত ..... ৫8२
৯০ আয়াত ..... ©88
৯১－৯২ আয়াত ..... 『8৬
৯৩ আয়াত ..... く8৯
৯৪－৯৬ আয়াত ..... ৫く২
৯৭－৯৮ আয়াত জিবরাঈলের মর্যাদা ..... Q৬O
৯৯－১০৩ আয়াত রাসূলুল্মাহ্（সা）－এর সত্যসহ আগমন ..... ${ }^{4} 898$
হারূত মার্রত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা ..... Qbir
সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্ত্ক বিবৃত বিবরণ ..... く৯る
যাদুর প্রভাব ..... 40）
১০৪－১০৫ আয়াত মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ..... ৬১৯
১০৬－১০৭ আয়াত রহিতকরণ প্রসঙ ..... ৬২৩
১০৮ আয়াত মুসলমানদের কর্তব্য ..... ৬ける
১০৯－১১০ আয়াত মুসলমানদের কর্তব্য ..... いOC
১১১－১১৩ আয়াত ইয়াহূদী－থৃস্টানদের অयৌক্তিক দাবী ..... ৬৩৯
$১ ১ ৪$ আয়াত মসজিদ ধ্ণংস প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণাম ..... 48®
১১৫ আয়াত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ..... ৬৫১
১১৬－১১৭ আয়াত আল্নাহৃই পৃথিবী ও আসমানের স্রষ্ঠা ..... ৬৫৯
১১৮ আয়াত ..... ৬৬8
১১৯ আয়াত ..... ৬৬৭
১২০－১২১ আয়াত কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব্র ..... ৬৭১
১২২－১২৩ আয়াত বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী ..... ৬৭৬
১২৪ আয়াত ইবরাহীম（আ）－এর মর্যাদা ..... ৬१৭
১২৫ আয়াত বায়তুল্নাহ্ শরীফের মর্যাদা ..... ৬৮৯
১২৬－১২৮ আয়াত মক্কা শরীফের মর্যাদা ..... 900
কা‘বা নির্মাণের ইতিহাস ..... 90৬
কুরায়শ কর্তৃক কা‘বা ঘর পুনর্নির্মিত इওয়ার ঘটনা ..... 90৩
১২৯ আয়াত রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ ..... 98৬
১৩০-১৩২ আয়াত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ..... 98৯
১৩৩-১৩৪ আয়াত প্রত্যেকের কর্মফল তাহারই জন্য ..... ৭৫৫
১৩৫ আয়াত ইয়াহূদী-থৃস্টানদের বিভ্রান্তি ..... १८१
১৩৬ আয়াত মুসলমানদের বিশ্বালের স্বর্মপ ..... 9৫৮
১৩৭-১৩৮ আয়াত ..... १৬১
১৩৯-১৪১ আয়াত প্রত্যেকের কর্মফন্ন তাহার নিজের জন্য ..... ৭৬৩

## মহাপরিচানকের কথা

মহা্পন্থ আা-কুর্রান সর্বশ্রষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত সুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু‘জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আররী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্গন্থ অত্তু তাৎপর্যপূর্ণ ও ইপ্রিতময় ভাষায় মহান রাব্বুন আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাখার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মনুম্ষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসস্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুর্ানে উল্লিথিত হয়নি। বস্তুত আলকুরজানই সত্য ও সঠিক পথথ চলার জন্য আল্gাহপ্রদত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূন ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দূনিয়া ও আথিরিাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পৃর্ণ সব্ঠুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অᄌ্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঔী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্টেসম্পন্ন, ইপ্িিতময ও ব্যঞ্জনাধর্মী। जাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবনী অনুধাবন করা সষ্ভব হয়ে ওঠঠ না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অডিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলক্কি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফস্সীর শান্ত্রের উড্বব। তাফসীর শাঁ্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহান্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূন উপাদান হিলেবে গ্গণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়াগ করেছেন এবং মহাগ্যন্হ আল-কুরতানের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআানের শিক্ষকে বিশ্ব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেথে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।
এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাং্ প্রণীত হয়েছে আরবী তাষায়। ফলে বাল্লাডাবী পাঠক সাধারণ এ তাফসীীর প্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাত্তাযার মাধ্যমে পবিত্র কুর্ানের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পার্রে, সেই নক্ষে ইসলামিক ফাউভ্ডেশন জারবী ও উর্দু প্রভৃতি তাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরব্যোগ্য তাফ্সীর গ্রত্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকণণো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।
আরবী ভামায় রচিত তাফসীর গ্রন্থণ্তলোর মৃ্য্য আল্লামা ইসমাঈন ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’ মৌলিকত, স্বচ্ছত এবং পুজ্খানুপুঞ্ধ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাশ্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামৃনক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুর্ান-ব্যাখ্যায় স্বীয়

মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচচ্巾ণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফস্সীর গ্ৰন্থণ্তলোর মধ্যে আর কোন গ্নন্থই তাফসীরে ইবৃন কাছীর-এর অনুর্রপ এত বিপুল সং্খাক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর অই গ্থञ্থ্যানি সর্বাধিক নির্র্রব্যো্য তাফসীর গ্থন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিপ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাযা সুয়তী (র)


আল্লাহ ত'জালার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তফফসীর গ্রন্তের বাং্না অনুবাদের
 অনুবাদhর অরুদায়িত্ণ পালন কর্রেেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আাখতার ফারক। গ্রহ্ৰটির প্রথম খণ্তে পক্কম সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সং্প্কর প্রকাশ করা হলো।
এই অমৃল্য গ্ত্যখানির জনুবাদ, সশ্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যা<্যে জড়িত থেকে যঁরারা ওরুত্রপূূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদদদর সকনকে আা্তরিক মুবারকবাদ জানাই।
মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফন্গীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোতাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাশ্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউভেশন

## প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুন আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউড্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্পবিধ্যাত তাফ্সীর গ্রন্ত ‘তাফসীরে ইবৃন কাছী’’-এর সকল খধ্তে অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ ত'আলার দরবারে অশেষ అকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্ষে্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আন-কুরতান্নর সুগতীর মর্মার্থ, जনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যজ্জনাম় সাংকেতিক তথ্যাবनী এবং নির্দ্শশসমূহ সাধারণের বোষগম্য করার নক্ষ্যে যুণে যুপে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামা্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বক্রপ আরীীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্ৰন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফ্সীর গ্থন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণণ বাংলাভাবী পাঠকদের পণ্巾 কুরআানের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্তন্ত দুরাহ। এই সমস্যা নিরসনের নক্ষ্যে ইসলামিক ফাউড্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত ঐসিদ্ধ গ্রন্হসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের ৫ে প্রয়াস অব্যাহত রোখছে, এই গ্রন্হটি তার অন্যত্ম।
আল্লামা ইব্ন কাছ্থী (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্তিির বিশেষ বৈশিষ্ট এই বে, তাফস্সীরকার পুরোপুরি নির্ভরবোগ্গ নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরजানের ব্যাথ্যা করেছেন। ৷ধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্ষী আয়াত এবং হাদীলের সুশ্পষ্ট দিকনির্দেশনা অবলম্থন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রহ্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফ্সীর গ্থে্থের মর্যাদা এবং বিশ্ষজোড়া খ্যাতি।
বিশিষ্ট আনিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফাকূক অনৃদিত এই মূল্যবান
 সংক্করণ ফুরির্যে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংক্করণ পাঠকদের সুবিধার্থ রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।
আমরা গ্রন্থের নির্ভুনভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাছ্ছক প্রচেষ্টা চালিত্যেছি। এতদসG্ত্তেও यদি
 তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
মহান আল্gাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোষ্তফা কামাল প্রকল্প পরিচালক<br>ইসनाমী প্রকাশনা কার্यক্ম<br>ইসলামিক ফাটভ্ডেশন

যাঁর দু‘আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাপপ্রবাহ
মরহুম শায়েখ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত

## সবিনয় निবেদन

 লেই চিরত্তন প্রভুর যাঁহার ‘¡ও’ বলায় আমরা অস্তিত্বান হই আর ‘নাই’ বলার সাথ সাথে বিनীন ইইয়া যাই। অশেষ প্রশংসা লেই রহমানুর রহীমমর যিনি কলমের সাহা্্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানইয়া আধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁাইয়া দিলেন। অজস্র দর্রদ ও সাनाম সেই মহান রাসূন (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর «াঁহার ज़ত্তিত্রের বদৌনতে আমাদের অস্তিত্রের উড্বব আর যাঁহার হিদায়াত ও শাফাআত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পৃর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদেগার! আমার কাজকে সহজ কর অর जাহা সুসপ্পন্ন করার তাওফীক দান কর।
 যথাযথ বোগ্যতা আমার নাই। তথাপি আল্ধাহ্র রহমত ও বুযুর্গানের দোআার উপর ভরসা কর্রিয়া এর্রপ দুঃসাহসিক কাজে এই জন্য হাত দিয়াছি বে, সুদীর্ঘ সাত শতাবী ধরিয়া বাংना ভাষাভাবী ভ্রাতাতগ্নীগণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরন্যাপ্য তাফসীরেরের অশেব জ্ঞান ও অফুর্ত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। বস্থুত, এতকালের সুযোগ্য মনীষীদের অবহেনা ও ঔদাসীন্যজনিত এই বঞ্চন্নার বেদনা লইয়া আমি ছাত্র জীবন হইতেই এই মহান দায়িত্ণটি পালনের স্বপ্ন দেখ্যিা আসিত্তেছিনাম।

অবশেচে ইসনামিক ফাউત্ডেশননের মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুন আলম সাহেব আমার এই সশ্পর্কিত প্রকল্পটি সোৎসাহে গ্রহণ করিয়া আমারই ক্কে ইহার সার্বিক দায়িত্ ন্যু করেন। অগত্যা আমি ১৯৮১১ সালে উহা ফরুু করার পরই বিতিন্ন কাজে জড়াইয়া পড়িলাম। অতঃপর ১৯৮৮৬ সালে উহা হইতে নিজকে মুক্ত করিলাম এবেং অনুবাদ কার্র্य
 কাইীরের একাদশ খて্ত প্রকাশিত হইয়া সমাধ্ ইইল।

শ্রথম খঞে আমি সূরা ফাতিহাসহ আनिফ লাম পারার তাফস্গীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরত্তু প্রচলিত রীতি অনুসরণ কর্রিয়া আমি মুসান্নিফ (র)-এর সর্বশেবে সংঢোজিত ‘ফাयায়েলুল কুরजান’ অধ্যায়টি অনৃদিত গ্রন্থের ত্তুতেই সংযোজন করিয়াছি। উহাও একটি স্বতন্ত্র গহ্ বিধায় আমি উহার স্বত্ত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদান কর্রিয়াছি। অনূদিত এই গহ্থটির নাম মূলত ‘তরজমাতুত তাফ্সীরে ইব্ন কাঘী’’। কিন্ুু সংক্ষেপণ ও সগতির জন্য आমি ৫ব্বু ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’ নাম দিয়াছি।

বनाবাহুল্য, আমার শাম্ত্রজ্ঞান নগণ্য, ভাষাঙ্కান সীমিত ও লেখনী রড়ই দুর্বল। এত অক্ষমত নইয়া আল্লাহ্র ঊপর ভরসা কর্রিয়া যতটুকু করিনাম তাহা সহ্দয় উলামায়ে কিরাম ও সু甘ীমతীীর সার্বিক সহায়তার आশায়ই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। তাঁহারা আমার


ধরাইয়া দিবেন, ইহাই আমার ঐকাত্তিক दামন।। উহার নিনিময়ে आমি চিরকাল তাহাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ র্াাকিব।

 একটি অসত্কত্রাজনিত ভুন থাকিতে পারে। তাহ সদ্দদয় পাঠক্বর্গ জনাইনে আশা করি,



এই বিরাট অনুবাদকার্যে অরি গওহর ডাংগার এককালের কৃতি ছাত্র ও বর্তমানে
 করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংপ্বিষ্ট বিভ্নিন্ন সহ্যোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের


 তাহাদের সকলের ইহ ও পরকনীনন কন্যাণ দান কহ্নন, ইহাই আমার ঐককাত্তিক প্রার্থনা।


 এই নগন্য কাজ্টিকে বাহান হিসাবে কবৃন কর্কন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীনইয়া রাপ্বাन आनागीन!

## 

ইমাম হাফিজ্জ আল্মামা ইমাদুদীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন कাছীর আল্ কারশী আন বসরী (র) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ গ্রীট্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সড্রান্ত শিকিত পবিরারে জনাপ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ আবূ হাফ্স শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার ‘খতীবে আজম’ পদে অধিষ্ঠিত দিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িক কালের একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকার ছিলেন। তাহার দুই পুত্র यয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, ঢাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান জগতের উজ্জ্লল জ্যোতিক্কস্বর্রপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার আগ্রহের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ. বুরহানুদীন ইব্ন আবদুর রহমান ফাयারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন কাযী শাহবার কাছে ফিকাহ্শাশ্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর ‘আত তাষ্বীহ ফী ফুরুইস শাফেঈয়াহ' ও আল্নামা ইব্ন হাজিব মালেকীর ‘মুখতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁার অসাধারণ শ্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাত্নামা হাদীস শাক্ত্রবিদ ‘মুসনিদুদ দুনিয়া রিহনাতুল আফাক’ ইব্ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীস শাস্শ্রে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুজাফ্ফার ইব্ন আসাকির, শায়খুজ জাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাশ্দদ ইব্ন যিয়াদ, বদর্रুদীন মুহাম্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিজ জামানুদ্দীন ইউসুফ আল মিয়বী শাফেঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউफ্দীন আহমদ ইব্ন তায়মিয়া আলহার্রানী, আল্লামা হাফিজ কামালুদ্দীন याহাবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহা্গদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ কর্রেন ‘তাহযীবুল কামাল’ প্রণেতা সিরীয়ার মুহাদ্দিছ আল্লামা হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদ্রু রহমান মিয়্যী আশ্ শাফেঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বঙ্টরর সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত ‘তাহীীবুল কামাল’ ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন কর্রেন। ফলে হাদীস শাম্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাজ্তিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছूকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। ঢাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আनী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী ঢাঁহাকে মুহাদ্সিস হিসাবে স্বীকৃতি দানপৃর্বক হাদীস শাশ্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।
কাছীর (১ম খণ)—৩

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন লের৷ মুহাদ্দিস, মুফাসৃসির ও ফক্কोহবৃন্দের নিকট इইতে বিপুল অনুসক্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুস্সিম জাহানের অপ্রত্দিন্দী ই ইামের গৌরবময় আসন অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফ্সীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাচটি বিষয়ে স:ানে পারদর্শীতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ক ব্যক্তিত্দ খুবই বিরল। হাদীস শান্ত্রে তো তিনি ‘হহ্ফাজুল হাদীস’-এর মর্যদায় ভৃষিত হইয়াছিলেন। তেমনি অরবী ভাষার তিণি একজ্রন খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

ইমাম ইব্ন কাছীর সম্পক্কে বিভিন্ন মনীযী অত্যন্ত উদूূ ধারণা পোষণ করিতেন। তাহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইন :

আল্লামা হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন :
"शাফিজ জামালুদ্দীন. মিয়যীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্ত্তি ও অশেষ পারদর্শীত অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্নামা আবুন মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন :
"হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আরবী ভাযা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাত্তিত্য ছিল।"

হাফিজ আবুন মাহাসিন হৃসায়নী দামেশকী বলেন ঃ
"ফिকাহ শাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শীতা লাভ করেন ও হাদীস শাস্ד্রের ‘রিজান’ ও ‘ইলাল’ প্রসজ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ম ও সুগভীর।"

হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন :
হাদীসের ‘মতন’ ও ইতিহাস শান্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান হইলেন ইমাম ইব্ন কাছীর।"
শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায়यাক হামयাহ বনেন :
"ইমাম ইব্ন কাছীর সমগ্八 জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রূূর পরিশ্রম ব্যয় করেন।"

হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন :
"ইমাম ইব্ন কাহীর একাধারে থ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকাহ শাশ্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সশ্পর্কে ঢাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিজ হুসায়নী বলেন :
"তিनি হাদীস়স্র অনন্য হাফিজ, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগীী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়েখ ইবনুন ইমাদ হাম্বনী বলেন :
"ইমাম ইব্ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিজ ছিলেন।"
: হাফিজ্জ ইব্ন হুজ্জী বলেন :
"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুনের মধ্যে তিনি হাদীসের মতনের স্থৃতিস্থকরণে, রিজাল শস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীলের ওদ্ধাঔদ্ধি নির্রপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

## [ ঊনিশ |

আল্মামা হাফিজ্জ নাসীরুদ্দীন আদ্ দামেশকী বলেন :
"আল্ণামা হাফিজ ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তফসীরকারদের গৌরবেনন্নত পতাকা।"

হাফিজ ইব্ন হাজার আস্কালানী বলেন ঃ
"হাদীসের মতন ও রিজাল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন @ অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও ম্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রথর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্তন্ত রসিকতাপ্রিয়। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন কার।"

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্ণে তাঁহার সমগ্গ জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য উস্তাদ আল্লামা হাফিজ শামসুদ্দীন यাহাবীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্রয়ে একই সজ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িতৃ পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্তন্ত পরহেযগার. ও ইবাদত্তযায় ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আयকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ম, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ আলোচনায় তিনি মৃল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিজ ইব্ন হাজার আসৃকলানী তাঁাকে ‘উত্তম রসিক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্মামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ দীর্ঘদিনের সান্নিষ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআना-মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতন্নের শিকার ইইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিণ। অন্ধ ইইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ গ্রীৗ্টাব্দের ২৬শে শা‘বনন রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

তাঁহার মৃত্যুর পর ঢাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহম্মদ আল-কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট থ্যাতি অর্জন করেন। আল্নামা ইমাম ইব্ন কাছীরের রচিত অমৃল্য গ্গন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আত তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস সিকাতি ওয়াय যুআফা ওয়াল মুজাহিল। ইহা রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারী বিশ্লেষণ বিদ্যা) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্ৰন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচখণে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিয়যীর ‘তাহযীবুন কামাল’ ও শামসুদ্רীন যাহাবীর ‘মীযানুল ই‘তিদাল’ গ্রন্থের সমন্য ঘটিয়াছে।

२। আল হাদ্য়্যু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীছিন মাসানীদে ওয়াস সুনান। গন্থখানি ‘জামিউল মাসানীদ’ নামে খ্যাত। এই গ্থন্থে সুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বায়যার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইবৃন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩। তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা- এই গন্থে শাফিঈ ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবব্ধ ইইয়াছে।

## [কুড়ড]

8। মানাকীবুশ শাফিউ- এই গ্নন্থ ইমাম শাফেঈ (র)-এর জীবনালেথ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। তাথরীজু আহাদীযে অদিল্মাতিত তাষ্বীহ।
৬। তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।
१। শারহু সহীহিল বুখারী- বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া यান্। ইহাতে শুবু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।
b। আল-আহকামুল কবীর- অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীস্⿹勹ুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্হটিও ‘কিতাবুল হজ্জ’ পর্যন্ত লিখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস- ইহা আब্नামা ইবনুস সালাহ রচিত ‘উলূমूন হাদীস’ নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সo্থঋ্ক্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মৃল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেয জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫२।

১০। মুসনাদুশ শায়খাইন- ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।
$22 । ~ आ স ্ ~ স ী র া ত ু ন ~ ন ব ব ি য ় া হ-~ ই হ ~ র া স ৃ ন ~(স া)-এ র ~ এ ক ট ি ~ ব ৃ হ দ া য ় ত ন ~ জ ী ব ন া ল ে থ ্ য । ~ ৷ ~, ~$
১२। আল-ফসূল ফী ইথতিসারি সীরাতির রাসূল- ইহা রাসূলন্মাহ্ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।
১8। মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লেইমাম বায়হাকী- ইহা ইমাম বায়হাকীর ‘কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিক্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জ্রিহাদ- গ্রীট্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি নিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফী ফাযায়েলিল কুরআন- ইহা তাফস্সীর ইব্ন কাছীরের পরিশিষ্ঠ হিসাবে লিথিত হইইয়াহে।

১9। মুসনাদে ইমম আহমদ ইব্ন হাম্বল- ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের বিথ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যত্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ‘ইমাম তাবারানীর ‘মু'জাম’ ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ’-এর হাদীসণ্ণিও্ও ইহাতে সংযোঙ্ডিত হইয়াছে।

د৮। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া- এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্ন কাছীরের অত্যত্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃধ্টি। ইशাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সব্তিারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উஈস্থ্থপিত হইয়াছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল করীম। ইহাই ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’ নামে থ্যাত।

## शब्र भজिচिकि

 ‘তাফनীরে ইব্ন কাছীর’ নামে জগজ্জোড়া च্যাতি নাভ করিয়াছে। ইহার প্রাত খতজর পাতায় পাতায় নলেখ্কর কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসক্ধিৎসা, বাাপক অধ্যয়ন ও অগাধ পাধ্তিত্যের ছপ বিদ্যমান।
 নাই। রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফ্সীরসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ ও উপকারী।’ মূলত তাফসীরে ইব্ন কাছীয় ইমাম ইব্ন कাছীরের এক অমর ং অবিম্মরণীয় অবদান। প্রাথ্মিক যুপে রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাং্ৰই কালের গর্ডে বিলীন হইয়া গিয়াছছ। কোন কোন তাফসীর গ্থন্থ পাঙ্লুলিপি আকারেই হয়ত কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। শে সকল তুরুত্ণপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থাকারে আলোর মুথ দেখিয়া কালোন্তীর্ণ হওয়ার সৌঙাগ্য অর্জন করিয়াছে. তাফ্সীরে ইব্ন কাছীর তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তার দাবীদার। মানককূলাত তथা রিওয়ায়েততিত্তিক তাফসীরসসূহের মধ্যে তাফসীরে ইব্ন কাছীরই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই ধারায় পৃর্বে রচিত তাফসীরে তারারী ও তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদির বিশিষ্ট দিকঞুলির ইহাতে সমাবেশ ঘটিয়াছে। পরষ্ুু সেই সব তাফ্সীরের দুর্বল দিকগুলি ইহাতে পরিশীলিত ও বিজ্ট্ধ হইয়া आছ্মপ্রকাশ করিয়াছে। অপৃর্ব রচনাশৈলী, বর্ণনার লালিত্য ও অকাট্য দनীল প্রমাণ প্রয়েগে অসাধারণ পাজ্তি্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইহা পূর্ববর্তী তাফসীরের চাইতেও এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। হাদীসের সনদ ও মতন্নের সার্বিক ও যথাযথ বিশ্লেষণ ইহাকে অত্যধিক বৈশিষ্ট্যমণ্তিত করিয়াছে। কুরজন পাকের জটিল ও দুর্বেষ্্য অংশ্খলির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিডিন্নার্থক শব্দসমষ্টির আडিধানিক ও'পারিভাষিক বিশ্লেষণ ইহাকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। বিশেমত বিভিন্ন ভ্রান্ত ও আজখী মতামত দলীল প্রমাণের ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা অও-বিখখ করিয়া যেভাবে ইহাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা সত্যই বিশ্ময়কর। মোটকথা, ইহা বিদআত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালমুক্ত কুরআন সুন্নাহ্র এক অত্য়জ্ঞ্ণ आলোকবর্তিকা হইয়া দেখা দিয়াছে।

ইমাম ইব্ন কাছীর ঢাঁহার পাক্তিত্য বিমগ্তিত এই তাফসীরর কোথাও দুরুহত বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। বর্ণনার পাব্রিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছ-সাবলীলত ও শাব্দিক প্রাঞ্জলত্তা তাঁহার তাফনীরকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ঞ গতিময় করিয়াছে 1 यে কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিক নির্লিধ্ততা বজায় রাখিয়া নিজজ অভিমত পেশ করিয়াছেন। তিন্নি যাহা কিছুই বলিয়াছেন, কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বলিয়াছেন, কোথাও নিজের ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। ঠিক এই কারণেই তিনি তাঁহার তাফ্সীরে ইব্ন জারীর তাবারীর তাফসীররর ইসরাঈলী आজতুবী काহিনী ও জাল হাদীস ভিত্তিক অनীক উপাথ্যানসমূহ প্রত্যাথ্যান করিয়া বিত্দ হাদীসের आলোকে নির্ভরযোগ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তাই ঢাহার তাফসীরককে ন্যায়সঙতভাবেই ‘তাফসীরর সলফী’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তাফ্সীর ইব্ন কাছীরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য স্পর্ক্কে আল্নামা হাফিজ্জ আবূ আলী মুহাস্মদ শ৫কানী বলেন :
"আলোচ্য তাফসীরে তাফ্সীরকার হাদীসের রিওয়ায়েতসমূহ এর্রপ পূর্ণাকভাবে আহরণ করিয়াছেন যে, কোথাও র্রুটি-বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তের্মনি ত়িনি ইহাতে বিভিন্ন স:गহাব ও মতবাদ, প্রাস⿰亻িক হাদীস, আছার ও কওল এর্রপ সুন্দরভাবে বিন্যত্ত করিয়াছছন যে, কাহারও কোন সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ থাকে না!"

## |

 প্রথমে কুরঅন ব্যবহার করা হৃয়াছ। তারপর র্রাসূলের হাদীস, অতঃপর সাহানার আছার অ পরিশেশে তবেঈ্নে जাকওয়ান ব্যবহৃত হইয়াছ্ছ। হাদীস ব্যবशারের ক্ষেত্রেও বর্ণনার সূত,
 বিশ্লেষিত হইয়াছে। আছার ও আকওয়ানের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও উহা সত্যাসত্যের কষ্টিপাথরে


 নভ্ হইয়াছে।




 এক নির্ডেজান ভাষ্য উপহার দিয়া পিয়াছ্ছন।
 यাইट্র পারে। তিনি একে একে সব ঊপাখ্যানই তুলিয়া ধরিয়াছছন। অতঃপর বর্ণনাকারীীদের


 চালাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তদ্রপ ক্োন পাহাড়র অষ্তিত্বকে অবিব্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।
 ফিকাহ শান্ত্রেও বিভিন্ন জরুুী মাসাল্যেনের বিশ্লেষণ পেশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি নিরাসক্ত্যাবে বিডিন্ন মাযহাবের মতামত তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে স্বভাবতই নিজ মাযशাবের
 তাহার কোন অসহিষ্ণ মনোডাবের প্রকাশ घটে নাই। সত্যিকার সত্যানুসক্কিৎসা নইয়াই তিনি অত্তন্ত বিনয় ও সংষম্মের সহিত মাসআলার যथার্থ সমাধান নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

তাফসীর্রে ఆরুতে তিনি অতান্ত মূন্যयান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন। উহাতে তাফস্গীর করার বিভ্ন্ন শর্ত ও প্রর্যোজনীয় দিকতলি তিনি ঢুলিয়া ধরিয়াছ্নন। তাঁহার এই ভৃমিকাঢি পরবর্ত তাएসীীরকারদের দিক-নির্দেশনার কাজ দিয়াছে।



 প্রকাশিত হয়। উর্দুতে উহার সংক্ষিপ্জসার অনৃদিত হয় এবং উর্দ্দ অনুবাদ্দ অ্যণী ডৃমিকা পালন করেন মাওলানা মুহামদ জুনাগড়ী।

 দায়িত্ণ গ্রহণ করিয়াছে।

## তাফ্সীরে ইব্ন কাছীর

প্রথম খণ্ড

## প্রথম অধ্যায় <br> ফাযায়েলুল কুরআন

## 

## ওহী অবতরণ পরিক্রমা

## প্রথম হাদীস

‘কিভাবে ওহী নাযিল হইল ও কোন্ আয়াত প্রথম নাযিল হইল’ শীর্ষক অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ${ }^{\prime}$ হঁতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে তিনি বলেন :
 গ্গন্থের সংরক্ষক, তাই উহাকে ‘আল মুহায়মিন’ বলা হইয়াছে।’

হযরত আবূ সালমা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহিয়া, শায়বান ও আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন মূসা (র) বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন :
'আমাকে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন- নবী করীম (সা)-এর মক্কী জীবনের দশ বছর ও মাদানী জীবনের দশ বছরে কুরআন অবতরণ সশ্পন্ন হইয়াছে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম রুখারী (রা) বে ‘আল মুহায়মিন’ শক্দের বাাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন উহ দ্বারা তিনি সূরা মায়িদার তাওরাত ও ইজ্জীল সম্পর্কিত আলোচ্না প্রসজে আল্লাহ্ ত'আলার অবতীর্ণ এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন ঃ

'আর আমি তোমার নিকট সত্যসহ আল-কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহা পূর্ব প্রচলিত আসমানী গ্রন্থের সত্যায়ক ও উহার সংরক্ষক ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন তালহা, মুআবিয়া, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ, আল মুছান্না ও ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ
 উহার পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সংরক্ষক ।

অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে: : عـَهـيـداعليـه কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে ও উহার অনুসারীদের বিকৃতি সাষনের ব্যাপারে আল-কুরআন সাক্ষ্য প্রদানকারী।
 একাধিক অनाना ইমাম বর্ণনা করেন :
 কাতাদাহ, ইব্ন জজায়জ, হাসান বসরীীসহ পৃর্বসৃরী বহ ইমাম অনুর্রপ ব্যাথ্যা দান করেন।

 উश দেখাশোনা করিয়াহে। তাই তাহকে বলা হয়,
 अ尺্রক্।






ইব্ন जা্বাস (রা) হইতে ক্রুমগত ইকরামা, দাটদ ইব্ন आব̨ হিন্দ ইয়াयীদ ও आবূ উবায়দ আল-কাসিম বর্ণনা করেন :
"কদরেরে রাত্রিতে পৃথিবীর অাকশে কুর্রান একই সলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তারপর বিশ বহর ধর্রিয়া উহা (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হইয়াছে।" অতःপর তিনি এই আয়াত পড়েন :
"जार
 সইকারে পাঠ কর এবং উহা আমি যথাयथভবেই নাযিন করিয়াছ্ছি।" এই বর্ণনাঢি বিক্দ।



কারণ, মশহহর বর্ণাম্তে উશ তের ধৎসর। কারণ, তিনি চন্লিশ বৎসর বয়াে নবৃওত ও ওইী নাভ করেন এবং বিখ্দ্ধ বর্নামতে তেষিি বৎসর বয়সে তিনি ইত্তিকান করেন। সষ্ববত
 অধিকাংশ ক্ষেচেই দশকের পরবর্তী ডগ্ন সংখ্যা অনুল্নেখ বা উঘ্য রাাে। ইহাও ইইচে পারে

 মীকাभল (आ) নবী ক্রীম (সা)-এর নিকট आলেন। তিनि নবী করীম (সা)-এর প্রতি কোন
 তাহার নিকট জিববাগ্ (অ) আসেন।



মাসে ; তাই মহাস্মানিত কুরআনের নহিত সম্পানিত স্থান-কালের যে সংযোগ ঘটিয়াছে, উক্ত হাদীস হইত্ত তাহা জানা গেল।

এই কারণেই রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করা অভিপ্রেত বা সু্তাহাব। যেহেতু রমयান মাসেই উহার অবতরণ ওরু হইয়াছে। তাই জিবরাঈলল (আ)-ও রমযান মাসে आসিয়া রাসূল (না)-এর কুরআনের ওুনানী নিতেন। তাঁহার ইন্তিকালের নৎসর জিবরাউল (আ) দूইবার आगিয়া তাঁহার তিনাওয়াত শুনেন যাহাতে কুরআন তাঁক্র শ্মৃতিতে স্থায়ী ইইয়া যায়।

উক্ত হাদীসে ইহাও জানা গেল যে, কুরআন মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে নাযিল হইয়াছে। উহার হিজরত পূর্ব আয়াত্ঔলি মক্কী ও হিজরত পরবর্তী আয়াত্গলি মাদানী-উহা মদীনা, মক্কা, আরাফাতসহ বে কোন শহরেই নাযিল হউক না কেন।

কুরআনের সূরাতুলিকে মক্কী ও মাদানী হিসাবে বিন্যাস করা হইয়াছে। মাদানী সূরাত্তলির ব্য।পারে মদভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন- প্রারষ্大ে মুকাত্তাআত হরফ সংযুক্ত সূরাত্লি মকী। ওখু বাকারা ও আলে-ইমরান বাদ যাইবে। তেমনি বেই সকল সূরায় মু’মিনগণকে সম্বোষন করা হইয়াছে তাহা মাদানী। পক্মান্তরে যাহাতে মানব জাতিকে সম্বেধধন করা হইয়াছে, তাহা মক্কী ও মাদানী উভয়ই হইতে পারে। তবে মক্ধী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে কোন কোন মাদানী সূরায়ও উহা বিদ্যমান। বেমন সূরা বাকারায় ‘ইয়া আইউহান নাসু‘বুদূ রব্বাকুমুল্নাयী খালাকাকুম’ ও ‘ইয়া আইউহান্নাসু কুলু মিম্মা ফিল আরদে হালালান তাইয়িবা।’ একদল অবশ্য এইর্রপ সুনির্দিষ্টিাবে ভাগ করা দুরূহ ও অসষ্ভব বলেন।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আবূ মুআবিয়া, তাহাদিগকে একব্যক্তি আ'মাশ ইইতে, তিনি ইবরাহীম হইতে ও তিনি আলকামা হইতে বর্ণনা করেন ঃ কুরআনে যাহাই ‘ইয়া আইউহান্লাবীনা আমানূ' দ্বারা শুরু হইয়াছে, উহা মাদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা ‘ইয়া আইউহান্নাসু’ দ্বারা ওরু হইয়াছে উহা মকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর আলকামা বলেন- আমাদিগকে আলী ইব্ন মুআব্বাদ আবুল মানীহ ইইতে ও তিনি মায়মূন ইব্ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন :
‘কুরআনে যাহা ‘ইয়া আইউহান্নাস’ ও ‘ইয়া বনী আদামা’ দ্বারা তরু হইয়াছে তাহা মক্কী এবং যাহা ‘ইয়া আইউহাল্নাयীনা আমানূ’ দ্বারা তরুু ইইয়াছে তাহা মাদানী।’

তাঁহাদর একদল বলেন : কোন কোন সৃরা দুইবার নাযিল ইইয়াছে। একবার মক্কায় ও একবার মদীনায়। আল্লাহৃই ভাল জানেন। অপর একদল মক্কী সূরার কিছू আয়াত মাদানী বনিয়া আলাদা করেন। যেমন সূরা হজ্জ ইত্যাদির কিছ্হ আয়াত। মূলত বিঔ্ধ্ধ দলীল দ্ঘারা যাহা প্রমাণিত হয় ও্রু তাহাই সত্য। আল্মাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আবদুল্নাহ্ ইব্ন সালেহ মুআবিয়া ইব্ন সালেহ. হইতে ও তিনি আলী ইব্ন আবূ তালহা হইতে বর্ণনা করেন :
"সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনফান, ঢাওবা, হজ্জ, নূর, আহযাব, আল্লাযীনা কাফার্র, ফাতহ্, হাদীদ, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, সাফ্ফ, তাগাবুন, ইয়া আইউহান্নাবীয্যু ইযা তা্ধাকতুমুন্ নিসা, ইয়া আইউহান্নাবীয্যু লিমা তুহার্রিমু, (প্রথম দশ আয়াত) ওয়ান ফাজর, ঢযাল্লাইলে ইयা ইয়াগশা, ইন্না আনयালনা, লাম় ইয়া কুনিল্नাयীনা, ইযা যুলযিলাড ও ইযা জাजা নাসরুল্লাহ মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর সবই মক্কায়

অবতীর্ণ হইয়াছছ !" আবূ তানহার বর্ণনাঢিই বিওঙ্দ ও «সিদ্ধ ! তিনি ইবৃন আব্বাস (রা)-এর সহচরগণের অনাতম । ঢাঁাদের নিকট হইতেই তাফ্সীর বর্ণিত হইয়া থাকে।

অবশ্য সাদানী বলিয়া আরও বে সকল সৃরা চিহ্ডি করা হইয়াছে তাহার जিতর কোন কোন সৃরার মাদানী হওয়ার ব্যাপার্র প্রশ্ন রহহহ়াছে। ভেমন সূরা হজুরাত ও সুআক্Aিযাত।

## দ্বिতীয় হাদীস

ইমাম বুথারী (র) বলেন ঃ आयाদিগকে মৃসা ইব্ন ইসমাঈন ও তাহাদিগকে সু"তামার ঢাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ ঊসমান হইতে বর্ণনা কর্রে ব্, তিনি বলেন- আমি খবর পাইয়াছি বে, হযরত ঊম্মে সানামা (রা)-এর সামনে হযরত জিবরাঈল (অ) आসিয়া রাসূলুন্াহ (সা)-এর সঙ্গে কथা বলেন। তথन নবী ক্রীম (সা) হযরত উণ্মে সানামা (রা)-কে প্রশ্ন করেন- বন তে, এই লোকটি কে? তদুত্তর তিনি বলিলেন- দাহিয়াতুল কানবী।'তারপর যथन র্রাসূল (সা) মসজিদে গিয়া গুতবায় হ যরত জিবরাঈনের অাগমনের কথা বনিলেন, তাহা ๑নিয়া হযরত উল্মে সানামা (রা) বনিলেন- আল্লাহ় কসম! আমি তে দাহিয়া কালবী ছাড়া অन্য কেহ বলিয়া ভাবিতেই পারি নাই।

বর্ণनाকারী মু‘তামার দিধাহিত হইয়া বলেন : আমার পিতা বলিয়াছেন, आমি আবূ উসমানকে প্রশ্ন করিলাম- আপনি কাহার নিকট এই বর্ণনা ঔনিয়াছেন? তিনি বলিলেন‘উসামা ইব্ন यায়দের (রা) निকট।’ আব্বাস ইবৃন ওয়ালিদ আন নুরসী হইতে ‘আলামাতে
 অধ্যায়ে আবদুল आना ইবৃন হা্্াদ ও মুহাম্ম ইবৃন আবূল আ'লার মাধ্যমে মু'তামার ইব্ন সুनाয়মানের সৃত্র উशা উদ্ধৃত হয়। এখান উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করার উল্দশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা বে, আল্লাহ্ ও রা|সূনूন্মাহ (সা)-এর মধ্যে হযরতত জিবরাদ্ল (আ) দূতের দায়িত্ণ পালন করেন। তিনি অতন্ত সম্মানিত ফেরেশো। পদর্ম্রাদা ও প্রতাব প্রতিপক্তির বিচারে অত্তন উঁদ্র সुরের ফেরেশত।। ঝ্যেন আল্লাহ্ ত"অালা বলেন :
 মাধ্যমেই উহা তোমার অন্তর অবতীণ হইয়াছ্ যেন ঢুমি সতক্ককারীদের অত্ত্ভুক হও।

তিনি অন্যত্র বনেন :


"जবশ্যাই এই কথা এক সষ্যানিত দূত্রে; আরশশ অবস্शানকারীী সকাশে প্রাষ্ত মর্यাদার বলে বনীয়ান; ত্থাকার সর্বজনমান্য বিপ্বস্ত সত্তা। আার তোমাদের সহচরও উন্মাদ নহে।"
 (সা)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই এই ব্যাপারে তাফসীরের যথাস্शানে সবিস্তারে আাোচনা করিব।
১. ইবনুল আনবারী- কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত রিওয়াত্যেতে তালিকায় কিছূ ভিন্নতা রহিিয়াছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী, সূরা নাহন, ফাত্হ, नाয়ল ও কাদর মক্কী সূরা।

আলোচ্য হাদীলে হযরত উর্মে সানামা (রা)-এর বিরাট ফयীলতের ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়াছে। ইমাম মুসলিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠতম ফেরেশতা জিবরাঈন (আ)-কে দেখিয়াছেন ও কথ্থেপকথন শ্রুয়াছেন। এই হাদীসে দাহিয়া কালবীরও মর্যাদা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, জিবরাঈল (আ) অধিকাংশ সময়ে দাহিয়া কালবীর রুপ ধারণ করিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে আসিতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর চেহারার লোক ছিলেন। উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিছ কালবী তাঁহারই 'গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁারা উভয়ই কালব ইব্ন ওবেরার বংশধর এবং কুযাআ গোত্রের লোক। একদল বলেন- তাহারা আদনান সম্প্রদায়ের লোক। অপর দল বলেন- তাহারা কাহতান গোত্র ইইতে আসিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেনতাহারা স্বতন্ত্র এক গোত্র । আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় হাদীস
আমাকে আদ্দুল্দাহ্ ইব্ন ইউনুস, তাঁহাকে আল-লায়ছ, তাঁহাকে সাঈদ ইবনুল মাকবারী তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
"নবী করীম (সা) বলেন- প্রত্যেক নবীকে তাঁছার উপর যেই পরিমাণ লোক ঈমান আনিয়াছে সেই পরিমাণ দায়িতৃ ও ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। সেমতে আমার উপর যে পরিমাণ ওহী আসিয়াছে তাহাতে আমি আশা করিতে পারি বে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সর্বাধিক হইবে।"

आক্দুল আयীय ইব্ন আব্দুল্মাহ্র ‘আল ইতিলাম’ অন্থেও উক্ত হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। মুসলিম ও নাসাঈ কুতায়বা ইইতে এবং তাহারা সকলেই লায়ছ ইব্ন সা‘দ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা কায়সানুল মাকবারী হইতে উহা বর্ণনা করেন।

এই হাদীসে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার প্রতি ইপ্গিত দান করা ছইয়াছে। অন্যান্য নবীর কাছে यত ওহী বা কিতাব নাযিল হইয়াছে, কুরআন তাহা হইতে সর্বদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ও কুরআনের মু‘জিযা সকন গ্রন্থের মু‘জিযাকে ডিঙাইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। উহাতে বলা ইইয়াছে- এমন কোন নবী নাই याँহাকে মু‘জিযা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাঁহার সেই সু‘জিযা অনুপাতেই তাঁহার উপর মানুষ ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়ার জন্য যে দনীল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যত বেশী শক্তিশালী, তত বেশী লোক তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের ইন্তিকালের পর তাঁহাদের মু‘জিযাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ত্বু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাঁহাদের প্রাপ্ত বাণী ও অনুসারীবৃন্দ। উহাই যুগ যুগ ধরিয়া তাঁাদের মু"জিযার সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। কিন্তু তাঁহাদের সেইসব আজ নিছক কাহিনী হিসাবে বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে সর্বশেষ রাসূন মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে বে বিরাট ও মহান কিতাব দান করিয়াছেন তাহা ক্রমাগত যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌৗিতেছে। প্রত্যেক যুগে ও প্রতি মুহূর্তে উহা যেইভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিন সেইভাবে বিরাজ করিতেছে। এই কারণে রাসূল (সা) বলিয়া গিয়াছেন- আমি আশা করি, কিয়ামতে আমার অন্মুসরীীর সংখ্যা সর্বাধিক হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই। তাঁহার রিসালাতের ব্যাপ্তি ও সার্বজনীনতার কারণে অন্যান্য নবীর

অनুসারী হইতে তাঁহার অনুসারীর সংথ্যা বেশী। বিশেষত কিয়ামত পর্যন্ত এই রিসালাতই অব্যাহত থাকিবে এবং তাঁহার মু‘জিযাও ততদিন স্থায়ী থাকিবে। এই কারণেই আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
মহান সত্তা যিনি তাঁহার বান্দার উপর আল-ফুরকান নাযিল করিয়াছেন যেন সে নিখিল সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হয়।

তিনি আরও বলেন ঃ


"বলিয়া দাও, यদি জ্জিন ও ইনসান সকলে মিলিয়া এই কুরআনের অনুরুপ কিছু উপস্থিত করিতে চায়, তাহা তাহারা আদৌ করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা পরস্পরের সহায়তায় আগাইয়া আসে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা সমগ্গ কুরআনের স্থলে মাত্র দশটি সৃরা সৃষ্টির জন্য তাহাদিগকে আহ্মান জানান। यেমন :

"তবে তাহারা কি উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বলিয়া দাও, উহার মত দশটি সূরা আনয়ন কর। আর আল্মাহ্কে বাদ দিয়া তোমাদের যাহারা উহা পারে তাহাদিগকেও ডাকিয়া নও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

অতঃপর তাহাদিগকে একটি মাত্র সৃরার সমতুল্য সূরা সৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করা হয়। তथাপি তাহারা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বলেন :

"অথবা তাহারা কি উহাকে মিথ্যা বলিতেছে? ঢুমি বল, তাহা হইলে উহার বে কোন সূরার মত একটি সূরা আন। আর আল্লাহ্ ছাড়া যাহারা তোমাদের ডিতরে উহা করিতে সাহায্য করিতে পারে তাহাদিগকে ডাকিয়া লও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এই চ্যালেঞ্লি মকী সূরার জন্য ছিল। অতঃপর মাদানী সূরার ব্যাপারে মদীনায় এই চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। সূরা বাকারায়া বলা হইয়াছে :

"অর यদি ত্েেমরা আমার বান্দার উপর আমি যাহ অবত্ণী করিয়াছি তাহাতে সন্নিহান হও, তাহা হইনে উহার মত একটি সূরা আনয়ন কর। আর আল্নাহ্ ছাড়া তোমাদের যত সহায়ক রহিয়াছে তাহাদিগকে ডাকিয়া লও, यদি (ত্তামরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অতঃপর ত্তোমরা উহা করিতে পার নাই এবং কখনও পারিবে না। অনন্তর সেই আগুনকে ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর। উহা কাফিরগণের জন্য তৈরি করা হইয়াছে।"

আল্মাহ্ তাআলা জানাইলেন বে, जাহারা অনুরূপ পকটি সূরা সৃষ্টি করার চ্যালেঞঞ্জর মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আর র্ববষষ্যতেও তহারা কখনও তাহা পারিবে না। অথচ তাহারা তখনকার সেরা ভাষাবিদ, ভাষালংকারিক, কবি ও সাহিত্যিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র তরফ ইইতে তাহাদের সামনে এমন গ্রন্থ উপস্থিত হইল যাহারা সমকক্ষতা কি ভাষা, কি বিষয়বস্তু, কি ভাयালংকার, কি বাক্য-বিন্যাস, কি ছন্দ-স্পন্দন, कি ভাব-গভীরতা, কি উপমা-উৎপ্রেক্ষ, কি ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তি ও সুদূর প্রসারতা, এক কথায় কোন ক্ষেত্রেই কোন মানুষের পক্ষে অতীতেও সষ্ᅥব হয় নাই, ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। তের্মনি উহার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, অজ্ঞাত-অতীত ও অজানা ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত এবং প্রজ্ঞাময় ইনসাফের বিধি-বিধান সর্বকালের জন্য অপ্রতিদ্বন্দী থাকিবে।

## বেমন আল্লাহ্ বলেন :

 প্ৗौছিয়া শেষ হইন।"

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদিগকে ইয়াকৃব ইব্ন ইবরাহীম, তাহাদিগকে তাঁহার পিতা, তাঁহাদিগকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, মুহামদ ইব্ন কা‘ব হইতে এবং তিনি হারিছ ইব্ন আবদুল্নাহ্ আল-আওয়ার (র) হৃততে বর্ণনা করেন শে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন সন্ধ্যাবেল্া আমিরুল মু’মিনীননন (আনী কঃ) নিকট একটি ব্যাপারে জানার জন্য প্রশ্ন করিলাম। তিনি আমাকে ইশার পরে আসিতে বলিলেন। অতঃপর আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ
"আমি রাসৃন (সা)-কে এইর্রপ বলিতে তনিয়াছি- আমার কাছে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিতেন, হে মুহাম্মদ! আপনার পরে আপনার উম্মতগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ও ছ্নিন্ন-বিচ্ছ্নি হইয়া যাইবে। আমি তথন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- হে জিবরাঈল! উহা হইতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বলিলেন- আল্লাহৃর কিতাবে উহার উপায় নিহিত রহিয়াছে। উহা দাশ্তিকগণকে চূর্ণ করিবে। বে ব্যক্তি উহা মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া থাকিল, সে মুক্তি পাইল। আর যে উহা বর্জন করিল, সে ধ্বংস হইল। তিনি দুইবার ইহা বলিলেন। অতঃপর বলেন ঃ উহা চূড়ান্ত বাণী এবং উহার বিলুপ্তি নাই। ভাষার বিভিন্নতা উহাকে বিকৃত ও বিভিন্ন কর্রিতে পারিবে না এবং উহার বিস্ময়কারীতারও শ্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। উহা তোমাদের অতীতের সংবাদবাহক, বর্তমানের চূড়ান্ত বিধায়ক ও পররর্তীদের জন্য ভবিষ্যদ্তা।" ইমাম আহমদের বর্ণনাও এইক্রপ।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আদ্দ্ ইব্ন হুময়দ, তাহাদিগকে হসায়ন ইব্ন আनী আল জাফী, তাহাদিগকে হ'মযাহ আয় যায়্যাত, আবুন মুখতার আত্ তায়ী হইইতে, তিনি হারিছুল আওয়ারের ভাতিজা হইতে এবং তিনি হারিছুল আওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেনঃ কাছীর (১ম খ()—৫

একদিন মসজিদে গিয়া র্দোখ লোকজন হাদীস নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। তথন আমি আলী (রা)-এর কাছে গিয়া বলিলাম- হে আমীরুল মু’মিনীন! আপ্পি কি দেখেন না বে, লোকেরা হাদীস নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন- তাহারা কি সত্যই উহা করিয়াছে? আমি বলিলাম- হ্যা! তিনি বলিলেন ঃ নিশয় आমি রাসূল (সা)-কে বলিতে ওনিয়াছি বে, শীয্রই ফিতনা দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহৃর রাসূল! উহা হইতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাব। উহাতে তোমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সব খবরাখবর বিদ্যমান। উহ্গ তোমাদের চূড়ান্ত বিধান। উহা কোন তামাশার বস্তু নহে। যে দাষ্ভিক উহা বর্জন করিবে, আল্নাহ্ তাহাকে চূর্ণ করিবেন। উহার বাহিরে বে ব্যক্তি হিদায়েত খুঁজিবে, আল্লাহ্ তাহাকে বিভ্রান্ত করিবেন। উহা আল্লাহ্র মজবুত রশি। উহা বিজ্ঞতম উপদেশগ্রন্থ। উহাই সিরাতুল মুস্তাকীম। উহা মানুষের থেয়াল-খুশীর নিয়ন্তক। ভাষার বিভিন্নতাও উহাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে না। আলিমগণের কোনদিনই উহার চাহিদা মিটিবে' না। গাজার চ্যালেঞ্জ দিয়াও উহা সৃষ্টি করা যাইবে না। আর উহার বিশ্ময়কর বৈশিষ্ট্যেও কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। সেই বৈশিষ্ট্যের দুর্বার আকর্ষণ জ্বিনকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। ফনে তাহারা বলিতে বাধ্য হইল :
 এক কুরআন শ্রবণ করিয়াছি। উহা সঠিক পথথর নির্দেশ দেয়। তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি।' তাই ভে উহার আলোকে কথা বলে; সত্য বলে আর যে উহা আমল করে সে পুণ্য লাভ করে। উহার ভিত্তিতে যে রায় দেয় সে ইনসাফ করে; আর যে উহার দিকে ডাকে সে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকেই ডাকে। হে আওয়ার! উহা মজবুত করিয়া ধারণ কর।'

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বনেন- হাদীসটি ‘গরিব’। ঔধু হামयाহ আয় যিয়াত ছাড়া আর কেহ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমদের জানা নাই। আর তাহার সূত্র অপরিভ্ঞাত। তাহা ছাড়া হারিছের হাদীসে ত্রুটি থাকে।

आমি বলি- হামया ইব্ন হাবীব আय যিয়াত এই হাদীস একা বর্ণনা করেন নাই। উহা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব আল করयী হইতে এবং তিনি হারিছ আল আওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হামযার এই বর্ণনায় নিঃসগ্গতার প্রশ্ন আর থাকিল না। यদি তাহাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলা হয়, তাহা ইইলেও তাহাকে কিরাআতের ইমাম বলিয়া মান্য করা হয়। তবে হাদীসটি হারিছ্লল আওয়ারের সূত্রে বর্ণিত একটি মশহूর হাদীস। অবশ্য তাঁার ব্যাপারে সমালোচনা রহিয়াছে। সমালোচকদের একদল ঢাঁহার মতামত ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তথাপি তিনি জ্ঞাতসারে হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়াছেন এমনটি হইতে পারে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইহাও সম্তব বে, হাদীসটি মুলত হযরত আनী (রা)-এর উক্তি। অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে মারফূ‘ মনে কর্রিয়াছেন। তবে হাদীসের বক্তব্যকে ‘হাসান সহীহ’ বলা যায়। কারণ, উহার সমর্থনে হयরতত আব্দুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে! জ্ঞান জগতের ইমাম আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সাল্নাম (র) তাঁহার ‘ফাयায়েলুল কুরআন’ গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদিগকে আবুল য়্যাকজান, তাহাদিগকে আম্মার ইব্ন মুহাশ্মদ আছ ছাওরী কিংবা অন্য কেহ ইসহাক আল হিজরী হইতে, তিনি আবুল আহওয়াস

ইইতে, তিনি আব্দুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এবং তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন- ‘নিশ্চয় এই কুরআন আল্মাহ্র উপহার। তাই তাহার উপহার হইতে যত পার আহরণ কর। নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহ্র রজ্জু। উহা সুম্পষ্ট আল্ৰে ও কল্যাণপ্রদ দাওয়াই। যে উহা শক্ত হাতে ধারণ করিল, সে সুরক্ষিত হইল। যে উহা অনুসরণ করিল, সে মুক্তি পাইল। উহাতে কোন জটিলতা নাই যে, সরল করিতে হইবে। তেমনি উহাতে কোন কূটিলতা নাই যাহার জন্য নুতপ্ত হইবে। উহার় অনীপমত্বে কোন ত্রুটি নাই। যতই উহার বিরোধিতা হউক, উহা সৃষ্টি করা যাইবে না। তাই উহা তিলাওয়াত কর। আল্লাহ্ তা‘আলা উহার প্রতি হরফে দশ দশ নেকী দিবেন। আমি নিশ্চয় ইহা বলি না যে, আলিফ লাম মীম মিলিয়া এক হরফের পুণ্য ইইবে; বরং আলিফে দশ, লামে দশ ও মীমে দশ নেকী পাইবে।'

এই সূত্রে অবশ্য হাদীসটি ‘গরিব’। তবে আবূ ইসহাক আল হিজরী ইইতে উহা মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল বর্ণনা করিয়াছেন। ঢাঁহার আসল নাম ইবরাহীম ইব্ন মুসললিম। তিনি একজন তাবেঈ। কিন্তু তাঁহার ব্যাপারে অনেক কথা আছে। আবূ হাতিম আর রাयী বলেন- তিনি মজবুত বর্ণনাকারী নহেন। আবুল ফাতাহ ইযদী বলেন- তাহার মারফূ‘ বর্ণনায় সক্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আল্নাহ্ই ভাল জানেন । আমি বলি ঃ হয়ত হাদীসটি মূলত হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি। সুতরাং উহাকে মারফ্ূ‘ করায় সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা ইইলেও অন্য সূত্রে ইহার সমর্থন মিলে।

আবূ উবায়দ (র) আরও বলেন : আমাদিগকে হাজ্জাজ- ইসরাঈল হইতে, তিনি আবূ ইসহাক ইইতে, তিনি আব্দুল্মাহ্ ইব্ন ইয়াयীদ ইইতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ
"কোন বান্দাকেই কুরআন সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইবে না। যদি সে কুরআনকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকেও ভালবাসে।"

## চঢুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী (র) বলেন- আমাকে আমর ইব্ন মুহাম্মদ, তাঁহাকে ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম, তাঁহাকে তাঁহার পিতা, সালেহ ইব্ন কায়সান ইইতে এবং তিনি ইব্ন শিহাব ইইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন শিহাব বলেন- আমাকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) এই খবর পৌছাইয়াছেন যে, ‘আল্লাহ্ তা’আলা রাসূল (সা)-এর উপর তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত ক্রমাগত ওহী পাঠাইতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাকালে অধিকাংশ ওহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন ।'

ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত্ হাদীস আমর ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি একজন সমালোচকও। তাহা ছাড়া হাসান আল হালওয়ানী, আব্দ ইব্ন হামীদ ও ইমাম নাসায়ী, ইসহাক ইব্ন মানসূর আল-কাউসাজ হইতে উহা বর্ণনা করেন। তাহাদের চতুর্থ বর্ণনাকারী উহা ইয়াকৃব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সা'দ আয্ যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন।

হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূল (সা)-এর উপর এক এক বিষয়ে প্রয়োহ, ীীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত ওহী নাযিল করিতে থাকেন। উহাতে কোন বিরতি ছিল না। শুধু জিবরাঈল ফেরেশতা ‘ইকরা বিসমি রাব্বিকা’ ওহী লইয়া আসার পর প্রায় দুই বছর কিংবা

কিছু বেশী সসয় বিরাত ঘটে। অতঃপর আবার ওহী চালু হয় ও উহ্গ ক্রমাগত চলিতে থাকে। উক্ত বিরতির পর প্রথম নাযিল হইল "ইয়া আইউছাল মুদ্দাছ্ছির, কুম ফাআনযির।"

## পঞ্চম হাদীস

আমাকে আবূ নাঈম ও তাঁহাকে সুফিয়ান, आসওয়াদ ইব্ন কয়স ইইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন ঃ আমি জুন্দুবকে বলিতে ওনিয়াছি এে, রাসূল (সা) একরাত্রি কি দুইরাত্রি অসুস্থতার কারণে রাত জাগা ইবাদত করিতে পারেন নাই। তখন এক মহিলা আসিয়া তাহাকে বলিল- আমার মনে হয় তোমার ভূতটি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এই সূরা নাযিল করেন :
 অন্ধকার রাত্রির শপথ! তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং তোমরা উপর নারাযও হন নাই।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটট ইহা ছাড়াও অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) অন্য লূত্রে সুফিয়ান ছাওরী ও কু’বা ইবনুল হাজ্জাজ ইইতে এবং তাহারা উভয়ই আসওয়াদ ইব্ন কয়স আল আকী হইতে ও তিনি জুনদুব ইব্ন আদ্লুল্নাহ আল বাयাनী (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন। সূরা আয়যুহার তাফসীর প্রসঙ্গে এই হাদীসটি পর্যালোচিত হইয়াছে।

ফাযায়েলুল কুরআনের সগ্গে এই হাদীস ও পূর্ববর্তী হাদীসের সগতি এই শে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে শ্রেষ্ঠতম অবদানে ধন্য করিয়াছেন এবং অত্যধিক ভালবাসার নিদর্শন স্ব<ূপ ঢাঁহার ঊপর ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার উপর কুরআন ক্রমাগত পৃথক পৃথক করিয়া নাযিন করার ভিতর অবদানের পৃর্ণত্ণ ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ কুরআন আরবের কুরায়েশের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আরবী কুরআন বি巛্দ্টতম আরবীতে নাযিল হইয়াছে। আমাকে আবুল ইয়ামান, তাঁহাকে আয়ব, যুহরী ইইতে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণণা করেন :
‘হयরত উসমান ইব্ন आফ্ফান (রা) যায়দ ইব্ন ছাবিত, সাঈদ ইবনুল্ আস, আদ্দুন্নাহ্ ইব্ন যুবায়র ও আব্দুল্নাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশামকে নির্দেশ দিলেন- কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কর এবং ,েখানে তোমাদের তিতর ভাষার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিবে, সেখানে তোমরা কুরায়েশের ভাষায় উহার সমাধান থুঁজিও। कারণ, কুরআন তাহাদের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিল।'

এই হাদীসটি মুলত অপর এক হাদীসের অংশমাত্র। শীঘ্রই সেই হাদীস নিয়া পর্যালোচনা করিব। ইমাম বুখারীর উদ্mেশ্য সুস্পষ্ট। তাহা এই যে, কুরআন কুরায়শদের ব্যবহ্ত ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কুরায়শগণ আরব জাতির প্রাণসত্তা। তাই আবূ বকর ইব্ন দাউদ (র) বলেন ঃ আমাকে আবদ্ন্নাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাল্লাদ ও তাহাকে ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান ইব্ন আবদুন মালিক ইব্ন উমায়র ইব্ন জাবির ইব্ন মায়সারাহ্ বলেন :
"আমি উমর ফাক্কক (র্木া)-কে বলিতে শ্তনিয়াছি বে, আমাদের কুরআনের বর্তমান গ্রন্থনার পিছনে রহিয়াছে দুইজন কুরায়শ ও দুইজন বনূ ছকীযের তরুণের ভাষা নির্দেশনা।" এই সনদটি
 হাজ্জাজ, তাহাকে आওফ ইব্ন আদ্দুল্নাহ ইবৃন ফুदালা (র) বর্ণনা করেন- হযরত উমর ফাক্ক (রা) যখন ইচ্ছ করিলেন কুরআনের লিপিবদ্ধকরণ, তখন তাঁহার একদল गহচরকে বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন- ত্োমরা যখন ভাযার ব্যাপরে মতানৈকে্যে জড়াইরে, তখন মুযর গোত্রের ভাষা অনুসরণ করিধে। কারণ, কুরআন মুয় গোত্রর এক ব্যক্তির ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে! স্ষয়ং আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 বক্রতামুক্ত (অবতীণ হইয়াছে) ব্যেন তাহারা সতর্ক হয়।" আল্মাহ্ তাআলা আরও বলেন :

"আর নিচ্য় উছা (কুরআন) অবশ্যই নিখিল সৃষ্টির প্রি্তিপালকের তরফ হইতে অবতীর। তিনি বিশ্বস্ত আগ্জার মাধ্যমে উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেন তুমি সতর্ককারীগণের অন্যতম হও। সুশ্পষ্ট আরবীতে (উহা অবণীর্ণ হৃইয়াছে)।"

তিনি আরও বলেন :


## অন্যত তিনি বলেন :

 আজমী ভাষায় উহা (কুরআন) রচনা করিতাম, অবশ্যই তাহারা বলিত, কেন উহা আজমী ও আরবী ভাষায় রচিত হইল না?"

মোটকথা, ইত্যাকার আরও বহু আয়াত প্রমাণ করে শে, কুরআন বিশ্ধু ও নির্ভ্জেজাল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) ইয়ালী ইব্ন উমাইয়! (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন । তিনি বলিতেন- হায়, আবার यদি রাসূল (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া দেখিতে পাইতাম! অতঃপর তিনি সেই হাদীসটি বর্ণনা করেন যাহাতে এক মুহরিম উমরাহ্র সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধী লাপানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার গা়েে জুষ্ৰ। ছিল। বর্ণনাকারী বলেনরাসৃল (সা) তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইলেন। ইত্যবসরে ওহী আসিল। তখন উমর (রা) ইয়ালী (রা)-কে কাছে আসার জন্য ইশারা করিলেন। ইয়াनী (রা) আসিয়া মাথা ছুকাইয়া ওহী নাযিলের অবস্থা দেখার প্রয়াস পাইলেন। তিনি দেখিলেন- রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক লান হইয়া গিয়াছে এবং কিছুক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন রহিলেন। অতঃপর স্বাতাবিক অবস্থায় ফিরিয়া आসিলেন। তখन তিনি বলিলেন- উমরাহৃর সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধী লাগানো সম্পর্কে: প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? সে উপস্থিত ইইনে রাসূল (সা) তাহাকে সুগন্ধী লাগানো জুব্বা খুলিয়া ফেলিতে ও দেহে লাগানো সুগন্কী ধুইয়া ফেলিতে বলিলেন।

উক্ত হাদীসটি একদল বর্ণনাকারী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাবুল হজ্জে উহা পর্যালোচনাযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ের সহিত উহার সঙ্গত সুস্পষ্ট নহে, বরং হজ্জের অধ্যায়ের সহিতই উহার সঙ্গতি সুস্পষ্ট। আল্ধাহ্ই সর্বজ্ঞ।

## কুর্রানের গ্বন্থনা

ইমাম বুখারী (র) বলেন- আমাদিগকে মূসা ইব্ন ইসমাঈল, তাহাদিগকে ইবরাহীম ইব্ন সাদ, তাহাদিগকে ইব্ন শিহাব, উবায়দ ইব্ন সিবাক হইতে এই হাদীস শ্রনান :
"যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন- ইয়ামামার যুদ্ধের সময়ে আবূ বকর (রা) আমাকে কাছে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন উমর ফাকূক (রা) তাঁহার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন- ‘উমর ইবনুল খাত্তাব আমার কাছে আসিয়া জানাইল যে, রণাঙ্গণ খুবই উত্তপ্ত। কুরআনের হাফিজগণের এখন কঠিন সময়। আমার ভয় হয়, রাষ্ট্রের হাফিজগণ এরূপ শহীদ হইতে থাকিলে আমরা কুরআনের অনেকাংশ হারাইয়া ফেলিব। তাই আমি মনে করি, এখন কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত করার নির্দেশ দেওয়া যায় । আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জ্জিজ্ঞাসা করিলাম- রাসূল (সা) যাহা করেন নাই, আমরা তাহা কিরূপে করিতে পারি? উমর বলিলেন- আল্মাহ্র শপথ! ইহা উত্তম কাজ। অতঃপর যতদিন এই ব্যাপারে আমার মন পরিষ্ষার হয় নাই, ততদিন উমর আর আমার কাছে আসেন নাই। অবশেষে আমিও উমরের মতকে উত্তম ভাবিলাম। তখন আবূ বকর (রা) 'বলিলেন- "তুমি বিচক্ষণ যুবক ও সর্বাধিক অপবাদমুক্ত নির্দোষ ব্যক্তি। তুমি রাসূল (সা)-এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমিই কুরআন সং্গ্রহ করিয়া গ্ৰন্থরূপ দান কর।’ আল্লাহ্র কসম! আমাকে যদি বলা হইত যে, একটি পাহাড় বহন করিয়া আরেকটি পাহাড়ের কাছে লইয়া যাও, তাহা হইলে তাহাও আমার কাছে এত ভারী মনে হইতে না, যাহা এই নির্দেশে মনে হইল'"’ আমি তাঁহাকেও প্রশ্ন করিলাম- ‘রাসূল (সা) যাহা করেন নাই তাহা আপনারা কি করিয়া করিতেছেন?’ তিনিও জবাব দিলেন- আল্নাহ্র কসম! ইহা উত্তম কাজ।' তারপর যতদিন আমার বুঝ আসেনি, ততদিন আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে আল্নাহ্ তা‘আলা আবূ বকর ও উমরকে যেই বুঝ্র দান করিয়াছেন, আমাকেও তাহা দান করিলেন। অতঃপর আমি কুরআন সং্গ্রহ ও গ্রন্থনা ওরু করিলাম। উহা গাছের বাকল, পাথরের টুকরা ও মানুষের অন্তরে গ্রথিত ছিল। আবূ খুযায়মা আনসারী (রা)-এর কাছে সূরা তাওবার শেষাংশ পাইলাম (লাকাদ জাআকুম রসূলুম মিন আনফুসিকুম হইতে সূরা বারাআত সমাপ্ত)। এই সহীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁহার কাছেই ছিল। তারপর উহা হযরত উমর (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।"

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি তাঁহার সংকলনে ভিন্ন প্রসন্গ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ ভিন্ন সূত্রে যুহরী হইতে উহা বর্ণনা করেন। এই কাজটি নিঃসন্দেহে অতি উত্তম, মহৎ ও বিরাট কাজ। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইহা সম্পন্ন করিয়া আল্লাহৃর দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার রাসূলের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। অন্য কেহ এই মর্যাদার যোগ্য হয় নাই। তিনিই যাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তেমনি তিনিই জিহাদ পরিচালনা করেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এবং রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযান পরিচালনা করেন, দূত প্রেরণ করেন, নৈন্য প্রেরণ করেন, বিশৃঞ্খল অবস্থাকে সুশৃঞ্খল করেন ও বিক্ষিপ্ত কুরআনকে গ্রথিত করেন। ফলে সমগ্ব কুরআনের অসংথ্য কারী ও হাফিজ সৃষ্টি হয়। অবশ্যই ইহা আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন মাত্র। তিনি বলেন :
 .করিয়াছি এবং অবশই আমি উহার সার্বক্ষণিক সংরক্ষক।"

কুরুন মজীদের উক্ত আয়াতে হযরত आবূ বকর নিদ্দীক (রা)-এর ঊপর়াক্ত কার্য এবং উহার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সুফলের প্রতিও ইপ্গিত রহিয়াছে। তিনি যাবতীয় কল্যাণের দ্বার ঊন্যোচন ও সর্ববিধ অকল্যণের দ্বার রুদ্ধ করেন।

উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় শে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতেছেন কুরআন মজীদের সং্গ্রহ ও সংরক্ষণের মহ ব্যবস্থাপক। ঢাঁহার ব্যবস্থাপনার ফলে কালাল্ম পাক সর্বপ্রকারের বিকৃতির হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রহিয়াছে। আল্লাহ্ ত‘আলা তঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং এজন্যে তঁহাকে পুরক্কৃত করুন।

ওয়াকী', ইব্ন যায়দ, কুবায়সা প্রমুখ ইমামগণ হযরত আলী কার্রামাল্নাহু ওয়াজহাহু হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দ খায়ের, ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়্যুল কবীর ও সুফিয়ান ছওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন :
'হযরত আनী (রা) বলেন-কুরআন মজীদ সংরক্ষণ কার্ম্যে হযরত আবূ বকর সিদ্ধীক (রা) হইতেছেন মানুষের মধ্যে অধিকতম নেকী ও সওয়াবের প্রাপক। কারণ, তিনিই কুরআন মজীদকে সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থ৷ করেন।’ উক্ত হাদীসের উপরোক্ত সনদ সरीश।

আবূ বকর ইবৃন আবূ দাউদ তাঁহার রচিত ‘আল-মুসাহেফ’ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন : হিশামের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, আবাদাহ ও হার্রন ইব্ন ইসহাকের মাধ্যমে আমার নিকট এই বর্ণনাটি প্ৗীছিয়াছে :
'নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিmীক (রা)-ই কুরআন মজীhকে সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত কুরআন মজীদের সংকলনটি ছিন্ন সম্পূর্ণ বিঙ্ধ্ধ ও পরিপূর্ণ। ইয়ামামাহ অঞ্চনে অবস্থিত ‘মৃত্যু উদ্যান’ (حديـقة (الــــوت) नाমক স্থান্ন মুসায়লামাতুল কায়্যাব ও তদীয় বনূ হানীফা গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে বিপুলসংথ্যক হাফিজুল কুরআন শহীদ হওয়ায় হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হন।’

## ঘটনাটি নিম্নরূপ

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর ভэ নবী, সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা প্রায় এক লক্ষ ইসলাম ত্যাগী লোককে নিজের দলে ভিড়াইয়া ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রহণ করিল। তাহাকে দমন করিবার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদ ইবৃন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে প্রায় তের হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী পাঠাইলেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামী অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত অঙ্ঞ ও অপরিওদ্ধ ছিল। তাহাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মুসলিম বাহিনী রণক্ষেত্রে ছত্রভজ হইয়া পড়িল। ইসলামী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত উচ্চ শ্রেণীর সাহাবীগণ সেনাপতি হযরত খালিদ (রা)-কে উচ্চস্বরে বনিতে নাগিলেন- ‘হে খালিদ! আমাদিগকে মুক্ত করুন।’ অর্থাৎ ওই সকন দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলুন। অতঃপর তাঁহারা দুর্বন ঈমানের লোকঞ্ৰি হইতেে পৃথক ইইয়া গেলেন। সংখ্যায় তাঁহারা মাত্র প্রায় তিন হাজার ছিলেন। তাহারা প্রকৃত ঈমানী শক্তি লইয়া মুসায়লামার বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহৃর ফ্যলে মুসলমানগণ জয়ী হইলেন। যুদ্ধের সময়ে.
 কাফির্রণ পর়াজিত হইয়া রণণক্সেত ছইতে পলায়ন করিতে নাগিন। সাহাবীগণ তাহাদদর পচাদ্ধাবন কর্যিয়া অনেককে হত্যা এবং অনেককে ব্ীী করিয়া ঝেনিলেন। সেরা মিথ্যুক

 সাহাবী শाহদাত্বণ করিলেন। এতদর্শনে হযরত উমর (রা) হযরত সিদীকে आকবর

 এসणাবস্থায় কুরজান মজীদ সণ্থু ও একব্রিত না কর্রিলে উহার কিয়দংশ বিনষ্ঠ ও হাতছড়া হইয়া যাইতে পারে। লিপিবদ্ধ আকারে উহা স্ত্রক্ষিত হইলে উহার প্রথম প্রচারক দলের তিরোধানেও উহা বিনষ হৃবে না। বিষয়টি যাহাতে यুক্তি-প্াণ দ্ঘারা দৃঢ় ও মজবুত হয়, তজ্জন্য হয়ত আব̨ বকর সিদীক (রা) এতদৃবিষ<্যে হযরত উমর (রা)-এর সহিত যথেষ্ঠ অলোচনা-পर্גানোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি হ্যরত উমর (রাা-এর সহিত ঐক্মত্যে
 হযরত উমর ফাভূক (রা)-এর সহিত এতদ্মিষয়ে আলোচনা-পর্यালোচনা করিলেন। অতঃপ্র তিনিও তাহাদ্র সহিত একমত হইলেন। টক্ত ঘটনা হয়তত यায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইপ্গিতবহও বটে।

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাজ্ब ফুযাना, ইয়াযীদ ইব্ন মুবারক, आব্দুল্নাহ ইব্ন মুহাষ্দ ইব্ন খাল্মাদ ও আবূ বকন ইব্ন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, হয়ত হাসান বসরীী (র) বলেন :
"একদা হযরত উমর (রা) কুরজান মজীদের একটি আায়াত সম্ণক্ধে কিছ্ মানুবের কাছে
 ইয়ামামার যুc্ধে শহীদ হইয়াছেন’’ হযরত উমর (রা) বলিলেন- ‘ইন্না নিল্লাiি.... রাজিউন।’ অতঃপর তিनि সমগ্গ ক্রজান মজীদ সপ্গহ ও একত্রিত কর্রিতে জ্রাদেশ দিলেন। তদনুগার্ উशা সशথথীীত ও একব্রিকৃত ইইল। এইরাপ হযরত উমর (রা)-ই সমগ কুর্রান মজীদ সর্ব্রথম সश्शৃशীত ও একত্রিত করিবার ব্যবश্श করেন।"

উপর্রাক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ম্নি। কারণ, সনদ্রে প্রথম রাাীী হয়রত হাসান বসরী হযরত উমর (রা)-এর সহিত সাশ্মৎ নাভ করিতে পার্রে নাই। বর্ণনায় হয়তত উমর (রা)-কে শে
 এই ハে, তিনি উহার সং্গर ও সংক্কনের প্রামর্শদাত এবং প্রস্তাবক ছিলেন।

 বর্ণনা কর্রিয়াছেন

কুরজান মজীদ একব্রিকরণণর সंময়ে হ্যরত উমর (রা) দুইজন সাক্ষীর সাক্য ব্যতিরেকে ‘কোন আয়াত বা কোন অংশই কাহারও নিকট হইতে অ্হহ করিতেন না। হयরত আবূ বকর

 বকর ইবৃন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছছন।






 পাইয়াছি। বর্ণনাস্তরে তাহাকে খুযায়ম ইব্ন ছবিত বনা হইয়াছে। আল্ধাহ্র রাসূন উক্ত সাহাবীর একक সাক্য<ে দুইজন সাঙীর সাক্ষ্যু সমান মর্यাদা থ্রদান কর্য়য়ছন। উক্ত आয়াত্দ? आমি অन্য কাহারও নিকট निशिত आকার্রে পাই নাই।’
 বিক্র্রের কথা অস্বীকার কর্রিয়া বসে। इয়রত খুযায়মা (রা) নবী করীম (সা)-এর অनুকृলে বেদুইনের বিরুদ্ধে সাক্য প্রদান করেন। নবী কর্রীম (সা) তাহার সাক্ষ্কে দুইজন সাক্শীর সมহুন্য ধরিয়া উহা গ্রহণ কর্রে এবং ঞ্রীত অপ্ধট বেদুইনের নিকট হইতে স্বীয় অধিকারে

 করিয়াছেন। উश অকটি বিখ্যাত রিওয়ার্য়ত।




ইয়াহিয়া ইবৃন आবদুর রহমান ইবৃন হাতিম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহামদ ইব্ন আমর ইবৃন आলকামা, আমর ইবৃন অানহা লায়ছী ও ইবৃন ওহাব বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইয়াহিয়া বनেন ঃ হযররত উসমান (রা)-ও উক্ত আয়াতদ্ঘয়ের ব্যাপারে (হযরত খুযায়মা (রা)-এর পক্ষে) সাক্প প্রান করিয়াহিনেন।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ বর্ণিত इইয়াছছ:
فتتبـت القران اجمعه مـن الـعسب واللخاف وصدور الرجال -

কোন কোনও রিওয়ায়েভে তাহার উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :
نتـبـت القران اجمعه مـن الاكتاف والاتـتاب وصدور الرجال -
কেনও কোনও রিওয়ায়েতে তাঁহার ঊক্তি এইর্াপে বর্ণিত ইইয়াছে :
فتتبعت القران اجمعه من العسب والرقاع والاضلاع-

 মিन রহিয়াহে। عسيب হইল থর্জুর বৃক্ষ্小ে শাখার গোড়ার অংশ याহাতে পত্র থাকে না। কাছীর (১ম キ৫)—৬

পক্ষান্তরে ســــفـف


সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুথে কুরআন মজীদের আয়াত ৃনিয়া উ়হ উপরোক্ত বস্তুসমূহের উপর লিখিয়া রাখিতেন।

অনেক সাহাবী লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহারা এবং অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন কেহ কেহ স্বীয় স্মৃতিতে কুরআন মজ্জীদ ধরিয়া রাখিতেন। इযরত যায়দ (রা) স্বীয় দায়িত্ণ পালনে পশুর প্রশস্ত অস্থি, প্রশস্ত পাতলা প্রস্তর ফলক, প্রশস্ত থর্জুর শাখা এবং মানুষের স্মৃতি হইতে সমগ্র কুরআন মজীদ সং্প্রহ করেন। আরব জাতি ছিল আমানত রক্ষা ও উহা যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবার কর্তব্যে নিষ্ঠাবান। বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদ ছিল নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁহাদের নিকট রক্ষিত সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত।

আল্নাহ্ তাআলা বলেন :
 যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা পৌছও।

আল্লাহ্র রাসূলও উহা লোকদের নিকট পৌছাইয়া দিয়া স্বীয় দায়িত্ যথাযথভবে পালন করিয়াছেন। তেমনি সাহাবায়ে কিরামও পরবর্তী লোকদের নিকট উহা প্ৗৗছাইয়া দিয়া তাঁহাদের निকট রক্ষিত আমানত সম্পর্কিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে রাসূনুল্ধাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর এই প্রসজ্গে উন্লেখযোগ্য। আরাফাতের ময়দানে সাহাবীদের বৃহত্তম সমাবেশে মানব ইতিহাসের অধিকতর তরুত্পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান শেশে নবী করীম (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন- তোমরা আমার সম্বল্ধে নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত ইইবে। তোমরা তখন কি উত্তর দিবে? তাঁহারা আরय করিলেন- আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিব, আপনি নিশ্চয় পৌৗাইয়া দিয়াছেন, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং মগলকর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নবী করীম (সা) আকাশের দিকে অগ্লু নির্দেশ করিয়া বনিলেন- "প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও! প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও!! প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও!!!" ইমাম মুসলিম হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) স্বীয় উম্সতকে আদেশ দিয়াছেন- উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট ক্রআন-সুন্নাহ তथা দীন ইসল৷মকে পৌছাইয়া দেয়। তিনি আরও বলিয়াছেন- তোমরা আমার পক্ষ হইতে একটি আয়াত হইলেও পৌছাইয়া দাও। অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট यদি একটি আয়াত ব্যতীত কিছুই না थাকে, তথাপি সে যেন উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পানন করিয়াছেন। তাঁহারা কুরআন মর্জীদকে কুরআন মজীদ হিসাবে এবং পবিত্র সুন্নাহকে পবিত্র সুন্নাহ হিসাবে মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা একার্টকে অন্যটির সহিত মিলাইয়া ফেলেন নাই। কুরআন মজীদ এবং পবিত্র সুন্নাহ যাহাতে পরস্পর মিলিয়া না যায়, তজ্জন্য রাসূলুল্নাহ্ (সা) সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আग়ার নিকট হইতে কুরআন মজীদ ভিন্ন অन্য কিছ্ৰ লিখিয়া লইয়া থাকিলে সে যেন উशা মুছিয়া ফেলে। উল্লেখ্য যে,

রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত আদেশের তাৎপর্য কোনক্রমে ইহা ইইতে পারে না শে, তিনি পবিত্র সুন্নাহকে হিফাজত করা হইতে বিরত থাকিতে সাহাবীদিগকে আদেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদকে পবিত্র সুন্নাহ হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যই নবী করীম (সা) উপরোক্ত আদেশ দিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর আদেশের ফলে কুরআন মজীদের কোন অংশ উহার সংকলন হইতে বেমন বাদ পড়ে নাই, তেমনি পবিত্র সুন্নাহর কোন অংশ উহার সংকলনে প্রকিক্ত হইতে পারে নাই। এই জন্য সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র প্রাপ্য।

নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরিপৃরণের জন্যই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদ সং্্রহ ও সংকলন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবদ্দশায় কুরুন মজীদের উপরোক্ত সংকলন তাঁহার নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর উহা হযরত উমর (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত হাফ্সা (রা) হযরতত উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত সশ্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী হিসাবে উহা হিফাজত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা হযরত উসমান (রা) গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইনশা আল্মাহ্ শীঘ্রই আলোচনা করিতেছি।

## হযরত উসমান (রা) কর্ত্তক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবিন শিহাব, ইবরাহীম, মূসা ইব্ন ইসমাঈন ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন :

একদা হযরুত হহযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হयরত উসমান (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন। ইতিপৃর্বে তিনি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে ইরাকী মুসলিম বাহিনীর সহিত সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানার্পপ মত দেখিয়া তিনি মর্মাহত ও তীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি হयরত উসমান (রা)-কে বলিলেন- হে আমীরুল মূমিনীন! ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি স্ব-স্ব কিতাব লইয়া বের্পপে মতভেদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই উম্ম কুরআন মজীদ লইয়া তদ্র্রপ মতভ্রেদে লিপ্ত হইবার পৃর্বে উহার প্রতি মনোযোগী হউন। এতদশ্রবণে হযরত উসমান (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, ‘আপনার নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলন গ্রন্থখানা আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। আমি উহার অনুলিপি, রাখিয়া উহা আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করিব।' হযরত হাফসা (রা) উহা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা), হयরত আদ্দুল্মাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা), স়াঈদ ইব্ন আস (রা) এবং আব্দুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম (রা)-কে’উহার কর্তুলি অনুলিপি প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা উহার কতখুলি অনুলিপি প্রস্তুত করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেযোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয়ের প্রতি হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশ ছিল, কুরআন মজীদের কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত ও তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাঁহারা যেন উহা কুরায়েশ গোত্রের উচ্চারণ অনুযায়ী লিপিবব্ধ করেন। বলা বাহুল্য, ঢাঁহারা ঢাঁহার উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন্ করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি প্রস্তুত হইবার পর হযরত উসমান (রা) হयরত হাফসা (রা)-এর নিকট হইতে আনীত মূল সংকলনখানা তাঁহার নিকট প্রত্যপ্পণ করত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি
 প্রিটি সংক্ন পোড়াইয়া ফেলিত় নিদ্দেশ দিলেন।’








 সংকননের অনুলিপি প্রফ্রু কর়ত উश বিতিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা এবং সন্দেহযুক্ত অন্যান্য সংকলন বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে হররত উসমান (রা)-এর একটি বৃহত্ম কীর্তি।

হযরত आবূ বকর সিদীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) কুর্রান মজীদের বিক্চিপ্ত
 কুরजান মজীhকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা কর্রিয়াছছন। সকল সাহাবী ঢাহার উত্ত


 মজীদের সংকনन ভিন্ন সকন সংকনन পোড়াইয়া ক্সেনিবার জনা হयরত উসমান (রা) যখন

 নির্দেশ দিয়াছিনেন বনিয়া একটি রিওয়াঁ্য়ে বর্ণিত রহহিয়াছে। তবে পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় অভিমত তাগ করতত সাহাবীগণের সর্বসম্মত রাৰ্য়র সহিত একমত হইয়াছিলেন। এতসসম্পক্কে হযরত উসমান (রা)-এর কার্यক্রমকে সমর্থন কর্রিয়া বनিয়াছছন- 'एযরুত উসমান যাহা করিয়াছেন, তাহ তিनि ना করিলে आयিই উश করিতাম। এত্দারা প্রমাণিত হইন, কুরতান
 বিব্বেচিত হইয়াছিন। তাহাদের সষ্টে স্বয়ং নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন- "আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীকালের भুলাखায়ে রালেদীনের সুন্नাত (ड্রীতি-নীতি)-কে তোমরা অাঁকড়াইয়া ধরিবে।

[^0]হযরত হুযায়ফ ইবনুন ইয়ামান (রা) ছুলেন কুরআন মজীদূর সঠিক সংক্নলের অনুলিপি
 আজারবাইজানের যুদ্ধে তিনি ইরাক ও गিরিয়ার অধিবাসীদদর সং্ম্পণ্রে आসিয়া জানিতে भারিয়াছিলেন বে, লোকেরা কুরআন মজীদের বিতিন্ন বর্ণ্র উচারণণর বিষয়ে বিভিন্ন মতের जনুসারী হইইয়া গিয়াহে। এত্দর্बনে তিনি হযরত উসমান (রা)-কে বলিয়াছিলেন- 'ইয়াহूদী ও নাসারা জাত তাহাদের প্রতি অবजীণ্ণ आসমানী কিতবের বিষয় c্যে্রপ মতভ্যেদে লিক্ত হইয়া পড়িয়াছিন, এই উশ্মত কুর্ান মজীদ নইয়া লেইর্রপ মত্তেদে নিষ্ট হইবার পৃর্টেই উशাকে রষ্ণ করুন ।

ইয়াহীী ও নাসারা জতি তাহদদের প্রি অবতীণ্ণ আসমনী কিতববর বিষষ্যে এইর্রপে মতভেদে निঞ্ত হইয়াছিন বে, ইয়াহ্দী জাতির হাতে অওরাত কিতাবের একটি সংক্কন

 নడহ; বরং অর্থ্র অমিনও বটে। সামেরীীদের তাওরাতে হাম্যা (الهمز)), शা (الهاء) এবং ইয়া (الياء) এই বর্ণ তিনটি দেথিতে পাওয়া यায় না। পক্ষাত্রে ইয়াহ্দীদের जাওরাতে উহা সমুপস্তি। আাবার, নাসারা জাতির হাতেও তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রহিয়াছু। ইয়াহদী ও ‘সামেরী’ সশ্প্রদায়ের তওরাত এবং নাসারা জাতির অাওরাতের মধ্যেও মিল «ুঁজিয়া भाउ़ा़ याয় ना।

आবার, নাসারা জাতির হাতে বে ইন্জজী (انجـل) কিতাব রহিয়াছছ, উহার সংখ্যা একটি নাহ; বরং উহার সংথ্যা চারাি : (১) মার্ক লিথিত ইন্জীল; (২) নুক লিখিত ইন্জীল; (৩)
 পর্রিলক্ষিত হয়। এই সকন ইন্জীলের প্রত্যেকটিই কলেবরে অতত্ত wুদ্দ। কোনোটি মধ্যমম আকারের অক্ষরে টৌদ পাতার কাছকাছি; কোনোিি উহার দেড়⿴ণ এবং কোনোটি বা প্বিণণ হইবে। উহাত হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন বৃত্তাত্ত, ঢাঁার আচরণাবলী, ঢাঁহার আদেশ।-নিষ্বে এবং তাহার রচনাবনী निপিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাতে স্মল্--সংখ্যক এইর্পপ বাক্শও

 পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইত্ছে উহার অন্যতম প্রধান বৈবশিষ্ট।। প্রসপক্রু উল্নেখ করা যাইতে
 जওরাত-ইন্জীলের শরীীআতসহ সকন্ন শরীজাতই রহিত হইয়া গিয়াহে।

মোটকথা, হयরত হ্যায়ফা (রা)-এর কথা అनিয়া হযরত উসমান (রা) উদ্নিন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি উস্মুन মুমিনীন হযরতত হাফসা (রা)-কে বनिয়া পাঠাইনেন- 'তিনি বেন তাঁহার নিকট রক্ষিত হযরুত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হয়র উমর (রা) কর্ত্র সংক্লনিত কুর্ান
 নিকট প্রত্রপণ করিবেন এবং প্থুত অনুলিপিসমূহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চনে প্রেরণ
 সংকनন গ্রহণ করিতে পার্।' হখরত হাকস্সা (রা) উशা হ्यরত উসমাन (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত উসমান (রা) নিস্নেক্ত সাহাবীণণকে উহার অনুनिপি প্রন্তুত করিতে

নির্দেশ দিলেন : (১) হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা)। ইনি নবী করীী (সা)-এর অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন। (২) হযরত আদ্মুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ইব্ন আওয়াম আল-কুরায়শী আল-ইयদী (রা)। ইনি একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মহৎ চরিত্রের সাহাবী ছিলেন। (৩) হযরত সাঈদ ইব্ন আস ইব্ন উমাইয়া আল-কুরায়শী আল-উমুবী। ইনি একজন মহৎ হ্রদয় ও দানশীল সাহাবী ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে তাহার বাচনভগি রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-এর বাচনভগির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল ছিল। (8) হयরত আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন আক্দুল্লাছ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযুম আল-কুরায়শী আল মাখযূমী (রা)।

উপরোক্ত সাহাবী চতুষ্টয় তাঁহাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ সম্পাদন করিবার কালে কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে উহার নিপ্পত্তির জন্য তাঁহারা হযরত উসমান (রা)-এর শরণাপন্ন হইতেন। একদা التابـوت শক্দটির্ সঠিক বানান লইয়া তাঁহদের মধ্যে মতडেদ দেখা দিল। इযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলিলেন- শব্দটির সঠিক বানান হইবে التابوه তিনি উशার শেষ বর্ণকে التاء বা বলিয়া বিতেছিলেন। পক্ষান্তরে শেবোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয় বলিলেন- শব্দটির সঠিক বানান ইইবে التابوت
 হযরত উসমান (রা)-এর রায় চাহিলেন। তিনি বলিলেন- "উহা কুরায়শ গোত্রের বানান অনুযায়ী লিখ। কারণ, কুরআন মজীদ কুরায়শ গোত্রের ভাষায় নাযিল হইয়াছে।'

হযরত উসমান (রা)-ই কুর্রআন মজীদের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিনাস্ত করেন। তিনি ‘দীর্ঘ সপ্তক’ (السبع الطوال) অর্থাৎ সূরায়ে বাকারা হইতে সূরায়ে আনফাল পর্ফন্ত সাতটি সূরাকে কুরআন মজীদের প্রথমভাগে এবং ভে সকল সূরার আয়াতের সংখ্যা একশত বা উহার কাছাকাছি, উহাদিগকে ‘দীর্ঘ সপ্তম’-এর অব্যবহিত পর স্থাপন করেন।’

ইমাম ইব্ন জারীর, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরুমিযী এবং ইমাম নাসাঈ একাধিক ইমামের মাধ্যমে আওফ আরাবী ইইতে, তিনি ইয়াयীদ ফারসী হইতে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন :

আমি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম : ‘সৃরা আনফাল হইতেছে 'মাছনী’ (الـــثانیى) শ্রেণীভুক্ত২ সূরা। পক্ষান্তরে সূরা তওবা ইইতেছে ‘আলমিঈন (الـمـنـين) একশত বা উহার নিকৗন্ন্তী সংখ্যক আয়াতবিশিষ্ট সূর।। উহা একটি নহে; বরং দুইটি সূরা । ज़াপনারা কির্রপে উহাদিগকে পরশ্পর পাশাপাশি রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে বিসমিল্নাহ্ না লিখিয়া দুইট্টে এক করিয়া দিয়া দীর্ঘ সপ্তক (السـبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন?'

[^1]হযরত উসমান (রা) বলিলেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর সূরার সম্গ্রফু অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই আর এক সূরার অংশনিশেষ অবতীর্ণ ইইত। তাঁহার প্রতি কোন সৃরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইলে তিনি ওইী লেখক সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিতেন- ‘এই সকল আয়াতকে অযুক সূরার অমুক স্থানে স্থাপন কর।’ সূরা আনফান इইতেছে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর মদীনার জীবনের প্রথম দিকে অবতীণ সূরা। পক্ষান্তরে সূরা তওবা হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনার জীবনের শেষ দিকে অবততীর্ণ সৃরা। কিন্তু উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনাবनীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। आমার বিশ্বাস ছিল, উহা দুইটি নহে; বরং একটি সূরা। আমরা প্রকৃত অবস্থা জানিবার পৃর্ব্থে রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উভয়ের মধ্যে বিসমিল্মাহ্ निখি নাই। এইরূপে উহা এক সূরা হইবার ফলে দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক (আল্নাহ্র নির্দেশ মত) সম্পন্ন হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, সূরাসমূহের বিন্যাস হযরত উসমান (রা) কর্ত্ৰক সম্পাদিত হইয়াছিন। সূরাসমূহের আয়াত নবী করীম (সা) কর্ত্ক বিন্যস্ত ইইয়াঁছে
 সঠিক নহে; ব্য তাহার উক্তি সশ্পূর্ণ বাতিন। উক্ত রিওয়াঁ্য়ের ভিত্তিতে কেহ কেহ ত্ধ্রু আলোচ্য সৃরা দूইটির বেলায় ঢাহার মত্তব্যকে সঠিক বनিয়া মনে করেন; কিত্তু তাহাদের এইক্পপ মন্ত্যাও বাতিন।
 করিবার পর आমি নিম্নোক মন্ত্য পেশ করিতেছি :


 অবতীর্ণ হইত। ঢাহার প্রতি কোন সূরার অংxবিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর তিনি ওহী লেৃক কোন সাহাবীকে ডাকাইয়া জানিয়া বলিতেন- ‘‘্य স্রূায় অমুক অমুক বিষয় বিবৃত রহিয়াহহ, এই সকল জায়াত সেই সুরায় সংয়ুক্ত কর।' সূরা আনফাল হইতেছে রাসূলূন্মাহ (সা)-এর মাদানী যিচ্গেগীর প্রথ দিকে
 উভয় সূরায় বর্ণিত घটনাবनीর মধ্যে মিল রহিয়াছে। জামার বিশাস ছিল, উহারা দূইঢি নহহ; বরং একঢি
 উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উত্যের মধ্যে বিস্মিম্মাহ্ লিখি নাই। এইরূণে উহারা এক সুরা

উभর্রোত্ত রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে ইমাম বায়হাকী বनिয়াছছন বে, সুরা জানফান ও সুরা অাওবা ভিন্ন সকন
 করিয়াছেন। উক্ত অভিমঢের বির্পুদ্ধে যু心ি দেওয়া যায় বে, রাসূন্মাহ্- (সা) কুরজান মজীদের সকন সুরা
 शাদীস ঘারা প্রমাণিত ইইয়াছ বে, নবী করীম (সা) প্রি বঙসর রমযান মাসে হ্যরত জীবরাঈল (অা)-কে
 সেই বৃসর উহ দুইবার তিলাওয়াত করিয়া ৫নাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, তিলাওয়াতকালে তিনি




বলিয়াই ককান সূরার আয়াতসমূহের অবস্থাল পরিবর্তন করিয়া তিলাওয়াত করা অরৈধ। পক্ষান্তরে, পরবর্তী সূরা পৃর্বে তিলাওয়াত করিয়া পূর্ববত্তী সূরা পরে তিলাওয়াত করা আবৈধ নহে। তবে হযরত উসমান (রা) বেক্রুপ উহাদিগকে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহার অনুসরণণ উহাদিগকে নেইরূপে স্থাপন করি?়া তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর কোন সূরার তিলাওয়াত শেষ করিবার পর উহার অবjবহিত পরুর্তী সূরাকে বাদ দিয়া অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করায় কোন দোয নাই। তবে, এইরূপ না করিয়া উহার অব্যনহিত পরবর্তী সূরা তিলাওয়াত করাই উত্ত্ম। নবী করীম (সi) কখনও জুমুণার নামাযের প্রথম রাকআতে সৃরা জ্ুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা. মুনাফিকূন আবার কথনও প্রথম রাকআতে সূরা আ‘লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সৃরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি ঈদের নাসাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে (উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরা আবৃযারিয়াত-এর পরিবর্ত্) সূরা কামার তিলাওয়াত করিতেন। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) ইইততে ইমাম মুসলিম ঊপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) জুমুআর দিনে ফজরের নামাবের প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ লাম মীম আস-সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তিলাওয়াত করিতেন।

কোন সূরা তিনাওয়াত করিয়া উহার পূর্ববর্তী অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করায়ও কোন দোষ নাই। হযরত হায়য়া (রা) হইততে বর্ণিত রহহয়াছে ঃ নবী করীম (সা) প্রথমে সূরা বাকারা, তৎপর সূরায়ে নিসা এবং তৎপর সূরায়ে আলে ইমরান তিলাওয়াত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) ফজরের নামাযের প্রথম রাকঅতত সূরা নাহল এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করিয়াছেন।

কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর হযরত উসমান (রা) মৃল সংকলনখানা হযরত হাফ্সা (রা)-এর নিকট ফিরাইয়া দিলেন। উহা তাঁহারই নিকট সংরক্ষিত
(চলমান) হইবার কানে অন্যান্য সাহাবী এতদ্বিষয়ে তাঁহার বিরোধিতা করিতেন। যেমন বিরোধিতা করিয়াছিলেন হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের প্রস্তুত হওয়ার এবং মুসলিম বিশ্বের বিভ্ন্ন এলাকায় উহার ছড়াইয়া পড়ার বেশ কয়েক বৎসর পর। (অবশ্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ধারণায় जাল্ডেচ্য সৃরাদয়ের বিন্যাস প্রভৃতি ব্যবস্থা রাসূনুল্নাহ্ (সা) কর্তৃক গৃহীত পন্থায় না इওয়ার কারণে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।)
ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বক্ধে মন্তব্য করিয়াছেন ; উক্ত হাদীসটি حسن (হাসান) এবং উহার সনদের কোন রাবীই মিথ্যাবাদী নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াयীদ ফারেসী ও আওফ ইব্ন আবূ জাম্মালা ভিন্ন অন্য কোন সৃত্রে উহহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সনদের অन्যতম রাবী ইয়াবীদ आল ফারেসী একজন অখ্যাত রাবী। সে ইয়াयীদ ইব্ন হৃরমময, না অন্য কেহ এ বিষয়ে হাদীস শাশ্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এতদসম্ধদ্যী সঠিক তথ্য এই যে, সে ইয়াयীদ ইব্ন হুরমুय ভিন্ন অন্য কেহ ছিল। সে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছে এবং আবদুল্নাহ্ ইব্ন যিয়াদ ও হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইইতে কুরআন মাজীদের অনুলিপি সম্বক্ধে তথ্য বর্ণনা করিয়াছে। সে আাব্দুল্নাহৃ ইব্ন যিয়াদের সচিব ছিল। একদা ইয়াহিয়া ইব্ন মাঈনের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহার পর্রিচয় সম্টে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবূ হাত্মি তাহার সম্বক্ধে মंत্তব্য করিয়াছেন- তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করা যাইতে পারে।' ‘তাহযীবুত্তাহযীব’ নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত ইমাম তিরমিযীর মন্তবা সসাপ্ত হইল। এই ধরনের অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বে হাদীসের একক
 হইতে পারে না।"

রহিল। একদা মারওয়ান ইব্ন হাকাম जাঁহার নিকট উহা চাহিয়া সংবাদ পাঠাইলে তিনি উহা তাহাকে দিতে অসশ্মতি জানাইলেন। এইরূপে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উহ্হা তাঁহার নিকট রক্ষিত রহিন। তাহার মৃত্যুর পর উহা তদীয় ড্রাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত রহিন। আমীর মারওয়ান উহা তাঁহার নিকট হইত্ত লইয়া এই ভয়ে পোড়াইয়া ফেলিলেন যে, উহাতে হযরত উসমান (রা) কর্ত্থক প্রস্তুত অনুলিপির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছ্ন লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে।

হযরত উসমান (রা) একটি অনুলিপি মক্কা শরীফে, একটি অনুলিপি বসরা নগরীতে, একটি অনুলিপি কৃফা নগরীতে, একটি অনুলিপি সিরিয়া প্রদেশে, একটি অনুলিপি ইয়ামান প্রদেশে ও একটি অনুলিপি বাহরাইনে প্রেরণ করিলেন এবং একটি অনুলিপি মদীনা শরীফে রাখিয়া দিলেন। আবূ হাত্মি সাজ্তিানী হইতে তাবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী অবশ্য বলিয়াছেন, হ্যরত উসমান (রা) মাত্র চারিখানা অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিমত সমর্থিত নহে। জনসাধারণের নিকট কুরআন মজীদের অন্যান্য মে (অসম্পূর্ণ বা সশ্পূর্ণ) সংকলন রক্ষিত ছিন, হযরত উসমান (রা) তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন- যাহাতে কুরআন মজীদের কিরাআত ও উহার শক্দের উচ্চারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেथা না দেয়। তাঁহার সময়ের সকল সাহাবী এই কার্যে তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহারা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিন, কেবলমাত্র তাহারাই এই কার্যের বিরোধিতা করিয়াছিল। আল্মাহ্ তাহাদের প্রতি লা নত বর্ষণ করুন। বিরোধীগণ হযরত উসমান (রা)-এর বে সকল কার্যের বিরূপ সমলোচনা করিয়াছিল, ইহা ছিল সেঙ্গের অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সমালোচনা ছিল অ<্যৗক্তিক, অমূनক ও ভিত্তিহীন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ সকনেই উক্ত কার্যে তাঁহার প্রতি সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

সুয়ায়দ ইব্ন গাফনাহ ইইঢে ধারাবাহিকভবে জনৈক ব্যক্তি, আলকামা ইব্ন মারসাদ, ঔ‘বা, ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী, ইব্ন মাহদী ও ত্নদুর বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ

হযরত উসমান (রা) যখন কুর্রান মজীদের মূল সংকলন ও উহার অনুলিপি ছাড়া সকল পাগ্রল⿵冂ি পোড়াইয়া ফেলিলেন, তখন হযরত আলী (রা) মন্তব্য করিলেন, "উসমান (রা) উহা না করিনে আমিই উহা করিতাম।'

হযরত মুসআব ইব্ন সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস হইতে ধারাবাহিকভবে আবূ ইসহাক, ও‘বা, আবদুর রহমান, আহমাদ ইব্ন সিনান ও আবূ বকর ইব়ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন লে, হযরত মুসআব বলেন :






 উহার একটি আলোকচি্রি রাথিয়া দিয়া মূন সংকননখানা বৃথারা নগরীী অধিপতিকে উপটৌকন হিসাবে প্রদান করেন। উহা৩ কথিত আছে, মৃল সংকননখানা বুখারার জামীরের হ্তগত হয় নাই।
কাছীর (১ম খঙ)—৭

रযরত উসমান (রা) गখখন কুরআন মজীদের অনির্ভরশ্যোগা পার্ডুললিপি পোড়াইয়া ফেলেন, তখন অমি বিপুল সংখ্যক লোককে উপস্থিত দেখিয়াছি। ‘উক্ত কার্য তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল’ অথবা ‘তাহাদের কেইই উক্ত কার্যের প্রতত অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

তুনায়়ম ইব্ন কায়স মাযানী ইইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ইব্ন আম্মারাহ আল-হানাফী, ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম সওয়াফ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, গ্নায়েম বলেন :
 করিয়াছি। হ্যরত উসমান (রা) यদি কুরআন মজ্জীদের অনুলিপি প্রস্তুত না করিতেন, তবে এক দুঃখজনক অবস্থা দেখা দিত। আল্মাহ্র কসম! এইর্পপ চিন্তাও আমাকে, দুঃখ দেয়। প্রত্যেক মুসলমানরেই সন্তান থাকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় তাহার সন্তান কুরআন মজীদকে নিজ্জের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের রহিত স্বীয় সभী হিসাবে দেখিতে পায়। রাবী বলেন, আমরা (গুনায়েমকে) বলিলাম, ওহে আবুল আম্বার! ইহা কেন বলিতেছেন? তিনি বলিলেন- হযরত উসমান (রা) यদি কুরज़ান মজীদ লিখিয়া উহা হিফাজত করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে লোকে কবিতা পাঠ করিত।

আবূ মাজলায হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্ন হাদীর, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্নাহ, ইয়া 'কূব ইব্ন সুফিয়ান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন :

আবূ মাজলাय বলেন- 'হ্যরত উসমান (রা) यদি কুরআন মজীদ লিখিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে লোকনিগকে কবিতা পাঠ করিতে দেখা যাইত।' ইব্ন মাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমাদ ইব্ন সিনান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন :

ইব্ন মাহদী বলেন- ‘হযরত উসমান (রা) এইক্রপ দুইটি মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, এমনকি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-ও যাহার অধিকারী ছিলেন না। এক. তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হইয়াছেন; কিন্তু শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে যান নাই। দুই. তিনি বিশ্ববাসীর জন্যে নির্ভুল কুরআন মজীদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে খুমায়র ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক ও ইসরাঈল বর্ণনা করিয়াছেন :
'হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজ্জীদের মূল নংকলন ও উহার অনুলিপি ভিন্ন অন্য সমুদয় পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) উহা সন্তুষ্টচিত্তে গহণ করিতে পারিলেন না। তিনি (জনসাধারণকে) উপদেশ দিলেন, তোমাদের কেহ কুরআন মজীদের কোন সংক্লন গোপন রাখিয়া দিতে পারিলে সে যেন উহা রাখিয়া দেয়। কেহ এইরূপে যাহা রাখিয়া দিতে পারিবে, কিয়ামতের দিনে তাহা লইয়া সে আল্লাহ্ তা‘আলার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ . হইতে আমি সত্তরটি সূরা১ শিখিয়াছি। যায়দ ইব্ন ছাবিত তখন বালক ছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ ইইতে যাহা শিখিয়াছি, তাহা আমি ত্যাগ করিব?’

[^2]


आবূ ওয়ায়েন বলেন- ‘একमা হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) মিম্বার্রে দাড়াইয়া আমাদের
 দিনে সে চূরির বস্তু নইয়া আল্নাহ্ ত'আলার সম্থথে ঊপস্থিত হইবে। তোমরা তোমাদের নিকট রূ্ষিত কুর্ান মজীদের সংকননকে গোপনে হিশাজত করিয়া রাথিয়া দাও। তোমরা আমাকে কিক্রেপে यায়দ ইবৃন ছবিতের কির্যাजাত অনুযায়ী কুরজান মজীদ তিনাওয়াত করিতে বলো? অথচ আমি রাসানুল্木াহ (সা)-এর পবিত্র মুধে সত্তরের কিছু অধিক সূরা শিখিয়াছি। সেই সময়ে यায়দ ইবৃন ছাবিত ছিন বালক মাত্র। লে বালকদের সহিত আসিত। जাহার ম্ঠকেকে অগ্থতাগে
 ওয়াকেফ্হাল। আল্ধाহহ কিতাব সষক্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞনের অধিকারী অন্য কেহ নাई। তবে आমি ঢোমাদhর মধ্যে সর্বোওম ব্যক্তি নহি। আমি यদি জানিতে পারি ভেখানে यাनবাহন হিসাবে ব্যবহার্य উট পৌছিতে পারে, লেইহ্রপ কোন স্থানে আল্নাহ্র কিতাব সম্বক্ধে আযার চাইঢে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি র্হিয়াছ্, তবে আমি ঢাছার নিকট
 নামিবার পর আমি জনতার মধ্যে বসিিয়া পড়িলাম। দেথিলাম, হ্যরত ইবৃন মাসউদ (রা) যাহা বলিদেন, কেইই উহার বিরোধিত করিল না।' উপরোক্ত রিওয়ায়েত বুখারী শর্রীফ এবং মুসলিম শরী<ফে বর্ণিত রহহিয়াছে। উহাতে হযরত ইব্ন মাসউদ (রাা)-এর উক্তি এইক্পেে
 আল্লাহ্র কিতাব সম্ধক্ধে তাহাদর মধ্যে অধিকতর ঞ্ঞানের অনাতম অধিকারী।
 (রা)-এর বক্তব্যের বির্রোধিত করিন না’- ইহার जাৎপর্য এই বে, 'হযরত ইব্ন সাসউদ (রা)


 ইবরাशীম ও आ‘মাশ বর্ণना কর্রিয়াছ্ন বে, জাनকামা বলেন ঃ অকদা आমি সিতিয়ায় आগমन করিলে তথায় হয়তত আবূ দারদা (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষৎ হয়। তিনি আমার নিকট বनिলেন- 'আমরা আবদুন্নাহ্ ( (ব্ন মাসউদ)-কে একজন ভীরু ব্যক্তি মনে করিতাম। তাঁার


অবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ স্বীয় পুফ্তকের একটি পরিচ্ছেদকে "অবশশ<ে হয়ত উসমান
 শিরোনাম দিয়াছেন। উशাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন- ফালফাनাহ জ'ফী হইতে

 দাউদের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন :
‘এক্দা কুরআান মজীদের অনুলিপিসমূহের (প্রস্থুতকরণণে) বিষয় লইয়া ভীত হইয়া আমরা কিছ্ সংখ্যক লোক হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। আমাদের

মধ্য হইতে জনৈক ব্যাক্তি তাঁহাকে বলিল, আমরা আপনার নিকট সৌজন্য সাদ্মাৎকারের উদ্দেশ্যে আগমন করি নাই; বরং (কুরআন সজীদ সশ্পর্কিত) এই সংবাদে ভীত হইয়াই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ইহাতে হযযরত অবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেননিশ্চয় সাত প্রকার বিষয়ে সাতটি উচ্চারণে তোমাদের নবীর প্র亻ি কুর্রআন মজীদ অবতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববর্তী আনমানী কিতাবসমূহ একটি মাত্র বিষয়ে ও একটি মাত্র উচ্চারণ্ণে অবতীর্ণ হইত।' আমি (ইব্ন কাছ্রীর) বলি, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উপর্রোক্ত মন্তব্য দ্বারা আবূ বকর ইব্ন দাউদের অনুমতি হ্যরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বীয় পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করা এবং হযর্ উসমান (রা)-এর কার্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা ঝ্রমাণিভ হয় না। আল্লাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত সুসআব ইবিন সা‘দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, আবূ রজা, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদের পিতৃব্য 巴 আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন :

একদা হयরত উসমান (রা) মিম্বারে. দাঁড়াইয়া জনতার উদ্লেশ্যে বলিলেন- হে লোক সকল! তোমাদের নবী তের বৎসর পৃর্বে তোমাদের প্রতি দায়িত্দ সঁপিয়া দিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আজ তোমরা কুরআন মজীদ সম্বক্ধে সন্দিহান ইইয়া পড়িয়াছ। তোমরা (কুরুন মজীদের জন্যে বিভিন্न কিরাআত উদ্জাবন করিয়া) বলিয়া থাক, ইহা উবাই (ইবุন কা‘ব)-এর কিরাআত; ইহা আদ্দুল্মাহ্ (ইব্ন মাসউদ)-এর কিরাআত ইত্যাদি। তোমাদের একজন অন্যজনকে বলিয়া থাকে, ‘আল্লাহৃর কসম! তোমার কিরাআত (জনগণের নিকট) টিকিবে না।' আমি তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি, যাহার নিকট কুরআন মজীদের यাহা কিছ্ আছে, সে যেন উহা লইয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার কথায় লোকেরা (কুর্রান মজীদের আয়াত সম্বলিত) পত্র ও পঙ্চর্ম লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া আল্মাহ্র্র কসম দিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি কি ইহা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে তনিয়াছ? প্রত্যেকে বলিল- ছ্যা।

অতঃপর হযরত উসমান (রা) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- লিখনকার্যে জনগণের মধ্যে দক্ষতম ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর লেখক যায়দ ইবৃন ছাবিত (রা)। তিনি বলিলেন- বিওদ্ধ আরবী উচ্চারণে লোকদের মধ্যে কে অধিকত্ম দক্ষ? লোকেরা বলিল, সাঈদ ইব্নুন আস। তিনি বলিলেন- সাঈদ ইবনুল আস কুরআন মজীদের উচ্চারণ বলিয়া দিবে এবং যায়দ ইব্ন ছবিত উহা नিপিবদ্ধ করিবে। হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশ অनুসারে হयর়ত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) কুরআন মজীদের কয়েকখানা অনুলিপি প্রস্ৰুত করিলেন। হযর্তত উসমান (রা) উহা লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। রাবী বলেনआমি কোন কোন সাহাবীকে বলিতে ঞনিয়াছি বে, 'কুরআন মাজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া হযরত উসমান (রা) একটি মহৎ কাজ করিয়াহে।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

কাছীর ইব্ন আফনাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহান্মদ ইব্ন সীরীন, আবূ বকর ইব্ন হিশাম ইবৃন হাস্সান, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন যায়দ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন :
‘হযরভ উসমান (রা) যখন কুরআান মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি’্লন, তখন তিনি یতদুদ্দেশ্যে কুরায়েশ ও আনসারের মধ্য হইতে বারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একত্রিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্ন

ছবিত (রা)-ও ছিলেন ; তাহারা হয়ত উমর (রা)-এর বাড়িতে রক্মিত কুরজান মজীদের মূন



 भার্রে কি?' কাছীর ইব্ন आফनাহ ছিলেন একজন সুলেখক ব্যক্তি। তিনি নেতিবাচক উত্তে দিলেন। রাবী মুহাম্মদ ইবৃন সীীীীন বলেন- आমি ধারণা করিলাম, "তাহারা বিতর্কিত বিষষ্যের

 ওয়াকেফ্ছাল, তঁহদদের নিকট হইতে সঠিক তথ্য, আয়াত বা উচারণ सানিয়া লইইয়া উহা লিপিব্ধ করিবেন।’ উক্ত রিওয়াফ্যেতেন্য সনদ সহীহ।

 (রা)-এর নিকট সংর্পিত ছিল। একত্রিত গ্অন্থাকারে উহার অনুলিপি পস্তুত করিবার পর হ্যরতত উসমান (রা) উशা হযরত হাফসা (রা)-রর নিকট প্রত্যর্পণ কব্রিয়াছিনেন। জনগণের নিকট প্রাধ্ত অনির্ভরযোপ্য সংকননসমূহ পোড়াইয়া ফেনিলেও তিনি উহা পোড়ান নাই। কারণ, উशাকেই অবিকন৩বে পুনঃলিপিবদ্ধ কব্রিয়াছিলেন। তবে উহা ছিন অবিনাশ্ঠ। তিনি সুবিনাস্ত





 প্রর্শন কর্র্য়াছিলেন।
 ইব̣ন আওফ ও আবূ বকন ইব̣ন আবূ দউদ বর্ণনা করেন :
 মজীদের সংকনनথাना চাহিয়া পাঠাইয়া ব্যু হন। হयর্ত হাফসা (রা)-এর ইত্তিকালের পর



 প্রস্তুত কর্রিয্যাছিনেন। উহার আয়াতসমূহ ও সৃরা সমূহের বিন্যাস প্রক্সিয়া হयরত উসমান (জা)-এর পরিকল্পনা নহহ; বরং হযরত জীবরাओল (আ) বে ঢারতীব ও বিন্যাসে উহা সর্বশেষে আবৃত্ত করিয়া হ্রযরতত নবী কর্রীম


 नटर।

করা হইয়াহে। উश বিনধ゙ হইলেও কুর্রান মজাদ বিনষ হইবার কোন আশংकা নেই। পক্মান্তরে উগ্গ রাথিয়া দিলে তবিষ্যতে কোন সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি বলিতে পার্র বে, উহাতে निপিবদ্গ অংশ-বিশেষ উহার जনুলিপিতে বাদ পড়িয়া গিক্যোছে।
 ধারাবাহিকভাবে খারিজা ও যুহরী কর্ত্ক বর্ণিত রিওয়ায়েত বিশেষত গ্রহণব্যেগ্য নহে। উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিছ হইয়াছে বে, হ্যরত উসমান (রা)-এর ম্ররণণ আসিল বে, সৃরা আহযাবের

 করিলেন।' প্রকৃতপক্ষে হযরত উসসান (রা)-এর আমনে নহহ; বরং হযরত আবূ বকর সিদীক (রা)-এর আমনে উপরোক ঘটনা খটিয়াছিন।

হयরত यায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে উবায়দ ইব্ন সাব্বাক ও যুহরী
 গহণयোগ্য না হওয়ার প্রমাণ এই বে, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, ‘আমরা (অনুলিপি
 সৃষ্ট অনুলিপির হাশিয়া বা টীকাহ নহহ; বরং গন্থের অভন্তর ভাগে नিপিবদ্ধ রহিয়াছে।
 (রা) এবং হযরত উমর (রান উক্ত মহৎ कীর্তিत প্রথম পর্যায় সশ্পন্ন করেন । হযরত উসমান (রা) উহার দ্দিতীয় পর্যায় সम্পন্ন কর্রে। হ্যরত সিদীকে আকবর (রা) এবং হযরত ফাद্রকক আজম (রা) কুরजান মজীদের বিও্ধ সংক্নন প্রস্তত করেন। পদ্মাত্তরে হযরত উসমান (রা) ঊহার মজবুত ও স্থায়ী অনুলিপি প্রস্তুত কর়ত অन্যান্য অনির্ভরয্যাগ্য সংকনनসমৃহ বিনষ্ট করিয়া
 মজীদের প্রচলনের পথ রুদ্ধ করত বিঙ্দ উচ্চারণণর কুরুজান गজীদ প্রচারপৃর্বক কুরুজান মজীদকে হিশাজত করিবার ব্যবস্গ করেন। হযরত জিবরাभাল (আ) নবী কর্ীী (সা)-কে রমयान মালের শেষ দিকে তাছার জীবনেন সর্বশশষ বারে কুরজান মজীদকে বেফ্রপ আাবৃত্তি করিয়া ఆनাইয়াছিলেন, উহা সেইক্রপ্ই বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছে। হযরত জীবরাছল (আ) সর্বশশষ রমयানে নবী করীম (সা)-কে উश দদইবার ৫নাইয়াছিলেন। অन্যান্যবার তিনি উशা ওকবার ఆনাইতেন। তাই নবী করীম (সা) উহার কারণ সম্পক্কে হয়াত ফাতিযা (রা)-কে
 উপরোক্ত রিওয়ায়শেত বর্ণিত রহহিয়াছছ।

यর্ণিত आছ్ বে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) সংকক্প
 ও পরণ্পরায় সংকনিত কর্রিবেন। এই প্রসজ্ে মুহাম্মদ ইবন সীরীন ছইতে ধারাবাহিকতাবে
 বর্ণন্木া করিয়াছেন :
"नবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর इযর্ত আनী (রা) শপথ করিলেন বে, তিনি যতদিন কুরঅন মজীদকে একখানা সংকলিত গ্গহাকারে লিপিবদ্ধ না করিতেন, ততদিন জুমুज़ाর নামাय অাদায় কর্রিবার সময় डিন্ন অन্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করিcেন না।

শপথ অনুযায়ী তিনি একসময় কুয়আন মজীদের সংকলন প্রস্তুত করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে হযরত আবূ বকর সিঁ্দীক (রা) কিছুদিন পর তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন- ‘ওহে আবুল হাসান! আপনি কি আমার নেতৃত্বকে অপছন্দ করেন?’ তিনি আসিয়া বলিলেলে, जাল্লাহ্র কসম! আমি আপনার নেতৃত্ণকে অপছন্দ ক্কর না; কিন্ধু, আমি শপথ করিয়াছিলাম, কুরআন মজীদদরর সংকলন প্রস্তুত না করিয়া জুমুআর নামাय আদায় করিবার সময় ডিন্ন অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবशার করিব না।' অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়আ়ত করতত প্রত্যাবর্তন করিলেন।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছ্নি। উক্ত রিওয়ায়েত সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন- উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আশআছ ভিন্ন অन্য কেছ উল্লেখ করে নাই যে, হযরত আলী (রা) কুরআন মজীদের সংকলন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত ‘আশআছ’ একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি। অন্যান্য রাবী বর্ণনা করিয়াছেন'২যরত আলী (রা) বলিলেন- حتى 'جمـ القران '..................

অর্থাৎ ‘यতদিন আমি কুরুন মজীদ কণ্ঠন্থ করিবার কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিব,


আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদের উপরোক্ত মন্তব্যই সঠিক ও গ্রণর্যাগ্য। কারণ, হযরত আলী (রা) কর্তৃক লিখিত কুরআন মজীদের কোন সংকলন বা অন্য কোন গ্রত্থ পাওয়া যায় না। তবে হযরত উসমান (রা) কর্ত্ক প্রস্তুত কুরআন মজীদের সংকলনের অবিকল অনুকরণে লিখিত এইর্রপ কতককুলি অনুলিপি পাওয়া যায়, শেগুলি সম্বক্কে কথিত হইয়া থাকে বে, উহা হযরত আলী (রা) লিখিয়াহিনেন। কিন্তু এইর্রপ ধারণা সঠিক নহে। কারণ, উহার কোন কোনটিতে লিখিত রহিয়াছে: كتبه على ابـن ابو طالب
(ইश হযরত আলী ইবৃন আবূ তালিব লিখিয়াছেন।) ২ উক্ত বাক্যটি আরবী ব্যাকরণগত দিক দিয়া ভুল। হযরত আলী (রা) দ্বারা এইর্রপ ভ্রান্তি সংঘটিত হইতে পারে না। তিনি ছিলেন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদগাত। আসওয়াদ ইব্ন আমর দুয়েলী তাঁহার নিকট ইইতে ব্যাকরণ সশ্পর্কিত यাহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তদ্बারা উহা প্রমাণিত হয়। তিনি আরবী শক্দ الكلمـ -কে حـرف ও فـــل ـ اسـم গুরুত্বপৃর্ণ সূত্র হযরত আনী (রা) কর্তৃক উজ্জাবিত এবং আবুন আসওয়াদ কর্ত্তৃ সম্প্রসারিত হইয়াছে। গবেযকগণ পরবর্তীকানে উহার সুবিস্তৃত র্রপ দান করিয়াছেন। এইরূপে আরবী ব্যাকরণ একটি স্বতন্ত্র শাল্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

 মজীদh fিছু জতিরিক্ত আয়াত এবং সারা বিশ্বে প্রচনিত কুর্যান মজীদের বিরোধী কিছু অয়াত সন্নিব্বেশিত

 কাनামের মধ্য্য কোনর্রপ বিকৃতি ঘটাইবার-মত পাপাচার হইতে পবিত্র ছিনেন। याহারা নবী করীম (সা)-এর आহলে বায়তের প্রতি এইর্রপ জঘন্য মিথ্যা দোষারোপ কর্র, তাহাদের প্রতি আাল্লাহ়র লানত বর্ষিত হউক।
२. উক্ত জান্ত বাক্যটি ঘারা স্পষ্টরূপে বু্া য্যায় বে, উহার লেখক কোন অনারব ব্যক্তি। সষ্ভবত কোন পারসিক অমুসলিম কর্ত্टক উক্ত বাক্যtি निখvত হইয়াছে। পরবর্তী একটি টীকায় উशা স্প唐 হইয়া উঠিবে।
 বিথ্যাত হইতেছে দামেক্কের জামে সসজিদের প্রাচীর পর্রিবেষ্টিত কক্ষের পৃর্বাpশ্লে সং্রক্চিত

 উহা দাম্যক্ক স্থানাতরিত হয়। আiি উश দেখিবার লৌভাগ্য নাভ কর্রিয়াছি। উशার কনেবর

 किजাব। আল্লাহ্ ত'जाना উशার সम्यान, ত'জীম ও ইয়यত বাড়াইয়া িिन।

एयরত উসমাन (রা) কর্ত্ক্ প্রষ্থত কুরজান মজীদের অনুল্লিপিসমূমের কোনটিই হযরত




 প্রেরিত হয়।

বনূ উসাইদ গোত্রের মুক্তিপা৫ দাস जাবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাयाরাহ, সুলাইমান তায়মী, কুরাtu়ে ইব্ন আনাস, आनী ইব্ন হার্রব তাঈ ও আবূ বকর ইবৃন আবূ দাউদ বর্ণা করিয়াছ্ন :

 আয়াত্র উপ্র পতিত হইন। তিনি ষ্ষীয় হন্ত টান্নিয়া নইয়া বनिলেন- "অাল্লাহ় কসম! এই शাত সর্বপ্রथম্ কুর্রান মজীদ লিপিবব্ধ কর্য়াছ্ছ!

ইব্ন ওয়াহাব হইতে ধারাবাহিক্যাবে অাবূ তহের ও আবূ বকর ইবৃন আবূ দাউদ আরও
 (রা)-এর কুর্ান মজীদ সষ্ণক্জে জিঞ্ঞাসা কর্রিলেন। তিনি বলিলেন, উशা বিনষ হইয়া গিয়াছে।




## আরবী লিখন-পঠন পদ্ধতি

জাহেনী যুগে আরববদলে লেখাপড়ার প্রেনন একেবারেই কম ছিন। হিশাম ইবৃন মুহাশ্গদ ইব্ন সাడ্য় কালবী প্রমুখ ইতিহাসকারূদ্র বর্ণনায় জানা যায়, জাহহনী যুগে উকায়দার



[^3]ইব্ন উমাইয়ার ভগ্নী ‘সহবা বিনতে হারব ইব্ন উমাইয়া’কক বিবাহ করে। এই সূত্রে সে স্বীয় শ্বশুর হার্ব ইব্ন উমাইয়া এবং শ্যালক সুফিয়ানকে লিখন পঠন শিক্ষা দেয়। অতঃপর উমর ইব্ন খাত্তাব হার্ব ইব্ন উমাইয়ার নিকট ইইতে এবং মুআবিয়া ইব্ন অবূ সুফিয়ান স্বীয় পিতৃব্য সুফিয়ান ইব্ন হারবের নিকট হইতে উহার শিক্ষা লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, ‘বাক্কা’ নামক জনপদের অধিবাসী ‘তায়’ গোত্রীয় একদল লোক আম্বার শহর হইতে সর্বপ্রথম আরবী ভাষার লিখন-পঠন শিখিয়া আসে। তাহারা উহাকে অধিকতর উন্নতর্রপ দান করিয়া আরব উপদ্বীপে প্রচার করে। এইরূপে আরবী লিখন-পঠন সম্প্র আরবদেশে ছড়াইয়া পড়ে।’

শা‘বী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, সুফিয়ান, আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ, যুহরী ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা‘বী বলেন ঃ
'একদা আমরা মুহাজির সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম- আপনারা কোথা হইতে আরবী ভাষার লিখন-পঠন শিখিলেন? তাহারা বলিলেন- আম্বার নামক দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে।'

পুরাকালে আারবী লিখন পদ্ধতি প্রধানত কূফাকেন্দ্রিক ছিল। উযীর আবূ আলী ইব্ন মাকাল্মাহ্ উহাকে উন্নত পর্যায়ে পৌছাইয়া দেন। তিনি আরবী ভাষা লিখনের একটি উন্নত পদ্ধতি উদ্জাবন করেন। অতঃপর আলী ইব্ন হিলাল বাগদাদী ওরফে ইব্ন বাওয়াব উহার উন্নতি বিধানে আগাইয়া আসেন। জনগণ এই বিষয়ে তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে। তাহার ঞ্রবর্তিত পদ্ধতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট।

উপরের আলোচনা দ্বারা আমি বুঝাইতে চাহিতেছি যে, ইসলামের প্রথম ফুগে কুরআন মজীদ সংকলিত হইইবার কালে যেহেতু আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতি উন্নত ও সুস্পষ্ট রূপ পর্রিগ্রহ করে নাই, তাই উহার সংকলিত হইইার কালে উহার আয়াতসমূহের বিষয়ে নহে; বরং উহার শব্দসমূহের লিখন পদ্ধতির বিষয়ে নেখকদের মধ্যে স্বভাবতই মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এই বিষয়ে লেখকগণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্নাম (র) স্বীয় পুস্তক 'ফাযায়েলুল কুরআন'-এ এই বিষয়টিকে গুরুত্ণ প্রদান করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদও স্বীয় গ্রন্থে উহাকে গুরুত্দ দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব-স্ব পুস্তকে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কুরআন মজীদের লিখন সম্পর্কিত তাঁহাদের প্রবন্ধ দুইটি অতীব চমৎকার।

কুরআন মজীদের লিখনশিল্প এস্থলে আমার আলোচ্য বিষয় নহে বিধায় তাঁহাদের প্রবন্ধদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত রহিতেছি। এই প্রসঙ্গে উত্লেখযোগ্য যে, ইমাম মালিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরুআন মজীদ সংকলনের লিখন-রীতি ভিন্ন অন্য কোন লিখন-রীতিতে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা বৈধ নহে। অন্যেরা উহাকে অবৈধ বলেন না। তবে তাহারা অক্ষরের রূপ ও নোকতা পরিবর্তনের বিষয়ে একমত নহেন। কেহ কেহ উক্ত পরিবর্তনকে বৈধ এবং কেহ কেহ উহাকে অটৈধ বলেন। অবশ্য আমাদের যুগে কুরআন মজীদের একটি মাত্র সূরাকে, কয়েকটি আয়াতকে, কুরআন মজীদের এক-দশমাংশকে অথবা উহার যেকোন অংশকে পৃথক করিয়া লিখিবার রীতি বহুল প্রচলিত রহিয়াছে। তবে পূর্বযুগের নেককারবৃন্দের (سـف صـالحـين) অনুসরণই শ্রেয়তর । কাছীর (১ম খণ্ড)——

## নবী করীীম.(সা)-এর লেখকবৃন্দ

ইযাম বুখারী (র) স্বীয় হাদীস সংকলনে ‘‘বী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ’د" এই শিরোনাম্মে একটি পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করত উহাতত নলিয়াছেন ঃ হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারানাহিকভাবে ইব্ন সাব্বাক, যুহরী, প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে আমি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিতেছি :
'হযরতত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বলিলেন যে, 'তুমি তো নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে ৩হী লিখিতে।' অতঃপর ইমাম বুখারী আলোচ্য হাদীসের অবশিষ্ট অণশ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশে হযরত যায়দ কর্ত্থক কুরআন মজীদ সংকলিত হইবার ঘটনার বর্ণনায় ইতিপৃর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী, হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত准 এই आয়াতটি অবতী吹 হইবার ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস ওর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্ৰ পরিছ্ছেছেে তিনি হযরতত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ভিন্ন নবী করীম (সা)-এর অন্য কোন লেখকের আলোচনা করেন নাই। ইशা আণ্চর্যজনক বটে। হयরত याয়দ ভিন্ন অन্য লেখক সম্পর্কিত आলোচনা রহিয়াছে, এইরূপ কোন হাদীস সষ্তবত ইমাম বুখারীর নীতিমানায় টিকে নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নবী করীী (সা)-এর পবিত্র জীবনীতে তাঁহার লেখকগণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে এইর্রপ হাদীস বর্ণিত ইইয়া থাক্ক।

## কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে

‘কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে’ এই শিরোনাসায় ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছ্ছে ঃ হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন আবদুল্নাহ্ ইব্ন শিহাব, উকায়ল, লায়ছ ও সাঈদ ইব্ন আষ্রী আমার (ইমাম বুখারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- 'নবী করীম (সাা) বলিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈন (আ) আমাকে প্রথমে একটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইয়াছিলেন, আমি তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া একটির পর একটি হরফের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানাইতে থাকিলাম। আমার পর্যায়ক্রমিক অনুরোাধ তিনি উহার সংথ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে

[^4] অনুজপ অর্থ্রে ‘দৃষ্টির প্রার’’ নামক পরিচ্মেদেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উহা ইব্ন শिহाব যूহরী হইতে ইউনুস ও মুঅাপ্যার প্রমুখ রাবীর মাধ্যম প্রায় অনুজুপ অৰर्थ বর্ণনা করিয়া|ছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও উছা উপর্রোত্ত রাবী (ইব্ন শিহাব) যুহীী হইতত উর্ধ্রতন ঊপরোক্ত সনদাংশশ এবং ভিন্নরপ অধষ্বন সনদাং্শে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। হাদীস বর্ণনা করিবার পর সনদের অনাত্ম রাবী যুহরী (র) বলেন :
‘আমি জানিতে পার্রিয়াছি শে, হাদীসে উল্লেথিত সাতটি হর্যক’ (একই অর্থयूক্ত সাত প্রকারের টচ্চারণ রীতি)-এর বৈশিষ্ট্য এই বে, একই আয়াতকে বিত্নিন্ন হরফ্ তিলাওয়াত করিলে উহার অর্থের ম্ট্যে কোন তারতম্য ঘটে না। হর্রফ-এর পরিবর্তনে অর্থের বিকৃতি ঘটিয়া शাनাन বিষয় হারাম্ম অথবা হারাম বিষয় হালালে পরিণত হয় না।

ইমাম আব̨ উবায়দ কাসিম ইব্ন সান্बাম কর্ত্তক বর্ণিত নিम্নোত হাদীসে ‘সাতটি হরফ’'-এর ঊপরোক্ত ব্যাখ্যা বিত্তারিত্ডবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাই ইবৃন কাঁব (রা) হইতে
 ও ইমাম জাবূ উবায়দ কাসিম ইবৃন সাল্ধাম বর্ণনা কর্রিয়াছেন :
'হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা) বলেন- আমি ইসলাম গহণ কর্রিবার পর একটি বিষয় डিন্ন অन্য কোন বিষয় আমার মনে বিক্রপ প্রতিক্রিয়া দৃষ্টি করে নাই। উক্ত বিষয়টি এই বে, একদা আমি ককর্রান মজীদের একটি আয়াতকে অকক্ণপে তিলাওয়াত করিলাম এবং অনা এক ব্যক্তি উशার্ক जন্য<ূপপ তিলাওয়াত করিন। আমরা উভয়ে রাসূন্দ্লাহ্ (সা)-এর দরবার্র

 অতঃপর তিনি বनिলেন- ‘একদা হযরত জিবরাঈল (অ) ও হযরত মীকাঈল (আ) आমার निকট आসিলেন। इযরত জিবরাঋল (आ) आমার ডান পার্শ্বে এবং হ্যরত মীকাঈन (आ) आমার বাম পার্প্বে বসিলেন। एযরত জিবরাभল (অা) বলিলেন, কু্যआন মজীদকে একটি ‘হরফ’-এ তিনাওয়াত করুন্ন। ইशতে হ্যরত মীকাঈন (আ) বলিলেন, তাঁহার (হযরত জিব木াঋল (আ)-এর) নিকট 'হরফ’ এর সং্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানান। এইর্রপপ তিনি
 হাদীস হয়ত উবাই ইব্ন কাব (রাा) হইতে ধারাবাহিকভাবে হयরতত আनाস (রা), হামীদ
 অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এইสূপে ইবৃন আবূ आদী, মাহমूদ ইবৃন মাইমূন যা‘ফরানীী এবং ইয়াহিয়া ইব্ন আইউব উহা উপরোক্ত র্াাবী হামীদ আত্তাবীল হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং ভিন্ন্রপ অষ্তন সনদাংশে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হযরত উবাই ইব̣ন কাব (রা) হইতে ধারাবাহিকতবে হযরতত উবাদাহ ইব়ন সামিত (রা),
 ইมাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণা করিয়াছ্ন :

 কাব ও হযরত आनाস ইব্ন মাनिক্কের মধ্যে হযরত উবাদাহ ইবৃন সামিত (রা) রাবী হিসাবে

অন্তর্ভ্রক্ত ন্রিয়াছেন। হ্যরত উবাই ইইব্ন কা‘ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে অ্-াবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল্ডাহ্ ইব্ন ঈসা, ইসगাঈল ইব্ন আবৃ খালিদ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বন (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরতত উবাই ইনৃন কাব (রা) বলেন :
‘একদা আমি মসজিদে অবস্থান করিতেছিলাস। এই সময়ে একটি লোক মস্য়িদে প্রবেশ করিল। লোকটি কুরআন মজীদের একটি অংশ বিশেয উচ্চারণে তিলাওয়াত করিল যাহা আমার নিকট সঠিক বিবেরিত ইইল না। অতঃপর আরেকটি লোক মর্সজ্যিদ্দ প্রবেশ করিন। লোকটি কুরত্ন মজীদের সেই অংশ অন্যর্রপ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিল ; আমরা সকলে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমি আরय করিলাম, হে আল্মাহ্র রাসৃন! এই লোকটি কুরजল মজীদের একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিয়াছে যাহা আমার নিকট নঠিক বিবেচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ওই লোকটি কুরআন মজীীদ্রর সেই অংশটি অন্যর্দপ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করো। তাহারা নিজ নিজ উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘ত্তোমাদের সকলের তিনাওয়াতই সঠিক হইয়াছে।' উক্ত মন্তব্য আমার নিকট ভারী বোধ হইল। আমি অমুসলিম থাকাকালেও এইর্পপ (সন্দিগ্ধ) ছিলাম না। তিনি আমার অব্যবস্থিতচিত্ততা উপলক্ধি করিয়া আমার বক্ষে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম। আমি যেন ভয়ে আল্লাহ্র (আকাশের) দিকে তাকাইতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন- "হে উবাই! আল্লাহ্ তা‘আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেনতুমি ‘একটি হরফ’-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে আবেদন জানাইলাম-প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। ইহাতে আল্লাহ্ তাআলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন- তুমি ‘দুইটি হরফ’-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ্ তা আলার দরবারে আবেদন জানাইলাম- প্রভু হে! আমার উম্মতকে সুযোগ প্রদান করুন। ইহাতে আল্নাহ্ তাআলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন- তুমি ‘সাতটি হরফ’-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আর প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্ত্রে তোমার একটি করিয়া প্রার্থনা গৃহীত হইবে। আমি আরय করিলাম- প্রভু হে! আমার উম্থতকে কমা করিয়া দিন! প্রভু হে! আমার উশ্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন!! তৃতীয় প্রার্থনাটি অামি সেই দিনের জন্য রাখিয়া দিলাম, यেদিন সকল মানুষ, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)-ও আমার নিকট সাহাय্য প্রার্থী হইবেন।"

ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইসন্যল ইব্ন খালিদের উর্ধ্রতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্नর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইবৃন কা‘ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ঈসা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন आবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা ইব্ন আবদুব্ব রহমান ইব্ন আবূ নায়না, ইসমাঈল ইব্ন आবূ খালিদ, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েন, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন :

নন্বী করীম (সা) বলিয়াছেন- আল্মাহু ত‘আলা আমাকে 'একটি হরফে’ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। আমি আরय করিলাম- প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য আসান করুন। আল্লাহ্ তা‘আলা <ল্লিলেন- ঢুমি উহ. ‘দুইটি হর্ৰফ’ তিলাওয়াত করো। আমি আরय করিলাম- প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ কর্রুন। উহাতত আল্লাহ্ তা‘আলা

আমাকে জান্নাতের সাত্তটি দররয়াজার সংথ্যার সহিত সর্গতি রাখিয়া ‘সাতটি হরফে’ উহা তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যেকটি হরফই ফলদায়ক ও যথেষ্ট।’

হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়না, উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন উমর, হিশাম ইব্ন সা‘দ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন :
‘एयর'פ উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বনেন- একদা আমি একটি লোককে ‘সূরা নাহন’-এর একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণণ তিলাওয়াত করিতিত তনিলাম। উহা আমার উচ্চারণ হইতে পৃথক ছিন। আরেকটি লোককে ভিন্ন উচ্চারণণ উহা তিলাজয়াত করিতে শ্ুনিলাম। আমি উভয়কে লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার খেদমতে আরय করিলাম- হে অল্লাহ্র রাসৃল! এই লোক দুইটিক্ক ‘সূরা নাহন’-এর একটি অংশ দুইটি পৃথক উচ্চারণে তিলাওয়াত করিতে তনিলাম। ‘কে তোমাদিগকে ইহা শিখাইয়াছেন’- আমি তাহাদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বনিল, নবী করীম (সা) ইহা আমাদিগকক শিখাইয়াছেন। আমি তাহদিগকে বলিলাম- আমি নিচয় তোমাদিগকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া যাইব। কারণ, নবী করীম (সা) আমাকে যে কিরাআত শিখাইয়াছেন, তোমাদের কিরাআত উহা হইতে পৃথক। নবী করীম (সা) তাহাদের একজনকে বলিলেন- তুমি পড়ো তো। লোকটি পড়িল। নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার পড়া শদ্ধ ও সঠিক হইয়াছে। অতঃপর অন্য লোকটিকে বলিলেন- তুমি পড়ো তো! লোকটি পড়িল। তিনি বলিলেন- তোমার পড়া তদ্ধ ও সঠিক হইয়াছে। হযরত উবাই (রা) বলেন, ইহাতে আমার মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা (সন্দেছ) আনিয়া দিল। আমার চেহারা লাল হইয়া গেল। নবী করীম (সা) আম়ার চেহারায় উহা দর্শন করিয়া আমার বক্ষে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন- ‘আয় আল্মাহ্! তুমি তাহার নিকট হইতে শয়তানকে দূর করিয়া দাও। হে উবাই! একদা আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রতুর পক্ষ হইতে জনৈক আগন্তুক আগমন করিয়া বলিলেন- আল্নাহ্ ত'আলা একটি মাত্র হরফে কুরতান মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। তামি আল্লাহ্ পাকের কাছে আরय করিলাম- প্রভু হে! আমার উম্মতকে আসান দান করুন্ন। আগন্তুক দ্বিতীয়বার আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন- আল্লাহ্ তা‘আনা দুইটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আমি প্রার্থনা করিলাম-প্রভু হে! আমার উম্মতকে সুবিধা দান কবুন। আগন্তুক তৃতী?’রর আমার নিকট আগমন করিয়া তিনটি হরফে কুরআন মজীদ ডিলাওয়াত করিবার আদেশi প্রদানের কথা বলিলেন। আমি পূর্বের ন্যায় আরবদ জানাইলাম। আগন্তুক চতুর্থবার আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন- আল্লাহ্ তা‘আলা সাতটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আর• প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্তে আপনার একটি করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। আমি বলিলামহে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রভু! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তৃতীয়বারের প্রার্থনাটি আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিয়াছি।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ।

आমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)-এর স্রদয়ে উদ্রিক্ত যে সা্টেহের উল্লেখ উপ্রে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, উহা দূর করিবার জন্যই নবী করীম (সা) (আল্নাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) তাহাকে কুরআন মজীদের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করিয়া
 সত্যবাদিত হयরত উবাই (রা) অন্তরে বসাইয়া দেওয়া এবং উছা দ্বারা তাঁহার সन्দিহান মনের সন্দেহ রোগ বিদূরিত করা। এইর্রপ সন্দেহ রোগগগর চিকিংসার জন্য নবী করীম (সা)-এর প্রতি


 নীতিমানা ও আদেশ-নিষেধ রহিয়াছছ!

নবী করীম (সা) এইর্পপ হযরত উমর (রা)-কে 'সৃরা ফাতহ’ তিলাওয়াত করির়া धनাইয়াছিলেন। হুদায়বিয়াহ হইঢে নবী করীী (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের পথে উপর্রোজ্ সূরা नायिन হইয়াছিন। ইতিপৃর্বে (হদায়বিয়ার हूক্তি সস্পাদিত হইবার কালে) হযরত ঊমর (রা) নবी করীম (সা) ও হযরুত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঞ্রতি একাধিক ঞ্রশু উখাপন
 তাহাকে উক্ত সৃরা তিলাওয়াত করিয়া ఆনাইয়াছিলেন। টক্ত. স্, য়ায় সুসংবাদ পূর্ণ নিম্নোত আয়াত


 তোমরা ইনশা আল্লাহ্ ভীতি মুক্ত হইয়া মসজ্জিদে হারাম্ম নিপ্চিতজ্রপে প্রবেশ করিবে।)

হ্যরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইঢ়ত ধারাবাহিকভাবে ইবৃন জাবূ নায়লা, মুজাহিদ,
 কর্রিয়াছেন
‘একদা নবী কনীম (সা) বনূ গিফার গোত্রের জনাশ়্ের নিকট जব্হৃন করিত্তছিলেন।

 শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- आমি आল্নাহ ত'আালার নিকট क্মমা প্রার্থনা করিতিছি। আমার উম্যত উशে করিতে সমর্থ হইবে না। হযরুত জিবরাঔল (অ) দ্বিতীয়বার তাহার নিকট आাসিয়া বলিলেন- আল্লাহ্ ত'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন বে, আপনি


 আদেশ করিত্রেন বে, জাপनি স্বীয় উস্মতকে তিনটি হরফে কুরজান 小জীদ শিখাইবেন। নবী ককীী (সা) বनिলেেন- आমি আन्नाহ ত'আनার নিকট নাজাত পার্থনা করিতেছি। আমার উশ্থত

 হরফে কুরजান মজীদ শিখাইবেন। তাহারা সাতটি হরকের বে কোন হর়্ে কুর্ান মজীদ তিনাওয়াত করিলেই তাহাদ্র তিনাওয়াত সহীহ ইইবে।’

ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ীও উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী শ্র'বা হইতে ঊর্ধ্ধতন ঊপরোক্ত সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাৎশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম অবূ দাউদ কর্তৃক হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়়তে এইরুপ বর্ণিত হইয়াছে :
‘নবী করীম (না) বলেন যে, একদা আমাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দদওয়া হইল। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হইল, এক হরফে অথবা দুই হরফে? আমার সাহিত অবস্থানকারী ফেরেশতা আমাক্ শিখাইয়া দিয়লন- আপনি বলুন, দুই হরফে। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হইল, দুই হর্ফ অথবা তিন হরফে? আমার সহচর ফেরেশতা আমাকে শিখাইয়া দিলেন- আপনি বলুন, তিন হরফে। এইরূপে তিনি (প্রশ্নকর্ত্তা ফেরেশতা) সাত হরফ পর্যন্ত পৌছিলেন। অতঃপর তিনি বলিরেন- "উহার প্রত্যেকটি হরফই আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। যেমন যদি আপনি বলেন ঃ (তিनि শ্রোতা, জ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ यদি আপনার তিলাওয়াতে অর্থগত ল্রান্তি নাা আসে, অন্য কথায় যদি না আযাব সম্পর্কিত আয়াতকে রহমত সম্পর্কিত আয়াতের সহিত অথবা রহমত সম্পর্কিত আয়াতকে আযাব সম্পর্কিত আয়াতের সহিত মিলাইয়া তাল গোল পাকাইয়া দেন (তাহা হইলে সকল হরফই ঠিক)।' ছাবিত ইব্ন কাসিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর ঊপরোক্তর্দপ বাণী এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অনুর্রপ উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবু যর, আসিম, যায়দাহ, হুসায়ন ইব্ন আলী জা‘ফী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন :
‘আহজারুল মারআ’ নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাংকার অনুষ্ঠিত হইল। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন- আমি নিরক্ষর উম্মতের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে গোলাম, কিশোর ও অতিশয় বৃদ্ধ নর-নারী রহিয়াছে। ইহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন- ‘তাহাদিগকে সাতটি 'হরফ’-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ দিন।’ ইমাম তিরমিযী (র) উহা হয়ত হুযায়ফা (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যর, আসিম ইব্ন আবূ নাজম প্রমুখ রাবীর সনদ্দে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ উহা প্রায় উপরোক্ত অর্থ হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যর, আসিম, ২:মাদ ও খালিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় ইহাও বলা ইইয়াছে, 'নিশয়ই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে।' হযরত হযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন খারাশ, ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির, সুফিয়ান, ওয়াকী‘, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা কয়াছেন :
‘একদা আহজারুল মারআ নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে বলেন- আপনার উম্মত কুরআন মজীদকে ‘সাতটি হরফে’ তিলাওয়াত করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি যে ‘হরফে’ উহা তিলাওয়াত করিতে পারে, সে যেন উহা সেই ‘হরফেই’ তিলাওয়াত করে। উহা যেন সে পরিত্যাগ না করে।’ ঊপরোক্ত সনদের আবদুর রহ্মান নামক রাবীর বর্ণনায় উহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে : "হযরুছ জিবরাঈল (আ) বলিলেন- আপনার উম্মতের্র মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন ‘হরফে’ (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত

করিরে সে যেন উহাতে বীতশ্পৃহ হইয়া উহা পরিত্যাগ না করে।’ উক্ত সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ উপরোক্ত সনদে উহা বর্ণনা করেন নাই।

হযরত সুলায়মiন ইব্ন সরূদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শরীক, ইসমাঈল ইব্ন মূসা, সুফ্দী ও ইমাম ইন্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলেন- একদা আমার নিকট দুইজন ফেরেশতা जাগমন করিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে বলিলেন, আপনি পডুন। অন্যজন প্রশ্ন করিলেন- কয়টি হরফে? প্রথমজন বলিলেন- একটি হর্রে। দ্বিতীয়জন বলিলেন- তাঁহার জন্য বৃদ্ধি করুন। এইরূপে তিনি সাতটি হরফ পর্যত্ত পৌছিলেেন।

সুলায়মান ইব্ন সর্দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, आওয়াম ইবุন হাওশাব, ইসহাক আযরাক, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালাম ও.ইমাম নাসায়ী ঢাঁহার ‘আল-ইয়াওম-ওয়াল্লাইল’ নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন :

সুলায়মান ইব্ন সর্দ বলেন- ‘একদা হযরত উবাই ইব্ন কা'ব দুইজন লোককে লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের একজনের কিরাআত অন্যজনের কিরআত হইতে 'পৃথক ছিন।' অতঃপর রাবী ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। আহমদ ইব্ন মুনী’ অনুর্পপভাবে উহা সুলায়মান ইব্ন সরৃদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আওয়াম ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। इযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন সর্ন, জনৈক আবদী (ইব্ন জারীর তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছেন), আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, ইয়াহিয়া ইব্ন আদম, আবূ কুরায়েব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন :
‘হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন- একদা আমি মসজিদে গিয়া একটি লোককে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে তুনিাম। আমি তাহাকে প্রশ্ন কর্রিলাম- তোমাকে কে ब্রপ তিলাওয়াত শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল- নবী করীম (সা)। আমি তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট নইয়া গিয়া আরযয করিলাম- হে আল্নাহ্র রাসূল! এই লোকটিকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে বनুন। লোকটি (নবী করীম (সা)-এ্রর নির্দেশে) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি ঔুদ্ধ পড়া পড়িয়াছ।' আমি আরয করিলাম- হে আল্লাহ্র রাসৃল। আপনি যে উহা আমাকে এইর্ণপে পড়াইয়াছেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- তুমিও শুদ্ধ পড়িয়াছ, তদ্ধ পড়িয়াছ এবং তদ্ধ পড়িয়াছ।' অতঃপর তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন- ‘আয় আল্নাহ্! তুমি উবাইর অন্তর হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দাও।' আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম। ভয়ে আমার পেট ফুলিয়া উঠিল। অতঃপ্র নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘একদা দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন। াঁহাদের একজন আমাকে বলিলেন, আপনি ‘এক হরফে’ কুরআন মজীদ তিনাওয়াত করুন। অন্যজন বলিলেন- তাঁহার জন্যে 'হরফ’ সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আমি বলিলাম- আমার জন্যে ‘হরফের’ সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। প্রথমজন বলিলেন- উহা 'দুই হরফে’ তিলাওয়াত করুন। এইর্গপে তিনি ‘সাত হরফ’ পর্यন্ত পৌছিলেন এবং (আমাকে) বলিলেন- উহা ‘সাত হরফে’ তিলাওয়াত করুন।

নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকডাবে হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব, সুলায়মান ইব্ন সর্দ, সাতীর আবদী, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, হাজ্জাজ ও আবূ উবায়দ উহা প্রায় অনুর্রপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত উবাই ইব্ন কাব হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন সর্দ, ইয়াহিয়া

ইব্ন ইয়া'মার কাতাদাহ, হমাম, ওয়ান্লীদ তায়ালেসী ও ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও উক্ত হাদীন অনুর্র অর্থ্ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, উক্ত হাদীস প্তন্য ক্ষেরেই হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব হইতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা দ্বারা মনে হয়, সুলায়মান ইব্ন সর্দ খুযা乡 উহার সাক্ষী। আল্মাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত আবূ বুকরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তদীয় পুত্র আবদুর রহমান, আলী ইব্ন यায়দ, হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন :
'নবী করীম (সা) বলেন যে, একদা হयরত জিবরাঈন (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত জিবরাইল বলিলেন- আপনি একটি মাত্র হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবেন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আমাকে) বলিলেন- চাঁহাকে (হরফের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিতে বলুন। হযরত জিবরাঈল বলিলেন- ‘আপনি কুরআন মজীদকে ‘সাতটি হরফে’ তিলাওয়াত করিতে পারিবেন। উহার প্রত্যেকটি আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। এই অনুর্মত ততক্ষণ রহিয়াছে যতক্ষণ না আপনি রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সহিত মিলাইয়া তালগোল পাকাইয়া না দেন।

ইমাম ইব্ন জারীরও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ ইব্ন খাব্dাব ও আবূ কুরায়েব এই অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উহার শেষাংশে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত বর্ণনাটি সংদোজন করিয়াছেন : 'হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন- যেমন আপনি বলিয়া থাকেন- هلم (তুমি আসো) কিং্বা تــلم (তুমি আসো) i'

হयরত সামুরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদাহ, হামাদ ইব্ন সালমা, বাহাय, আফ্ফান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- কুর্রান মজীদ ‘সাতটি হরফে’ নাযিল হইয়াছে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার সংকলক মুহাদ্দিসগণ উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হयরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, আবূ হাযিম, আনাস ইব্ন ইয়াय ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়ছেন মে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে, কুরআন মজীम সশ্রার্ড সন্দেহ করা কুফর। नবী করীম (সা) ইহা তিনবার উচ্চারণ ঝ‘রিলেন। উহার যতটুকু তোমরা জানিতে পারো, ততটুকুর উপর আমল কর। আর উহার যতটুকু তোমরা জানিতে না পার, ততইুকু আলিমের নিকট নইয়া যাও (এবং তাহার নিকট হইতে উহা জানিয়া লও)।’ ইমাম নাসায়ী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ যুমরাহ আনাস ইব্ন ইয়ায হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আনাস ইব্ন ইয়ায হইতে কুতাইবার অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উম্মে আইউ্টব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াयীদ, তৎপুত্র উবায়দুল্নাহ্, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে’' নাযিল হইয়াছে। উহার বে কোন হরফফে তুমি উহা পড়িলেই চলিবে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার কোন সংকলক উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।
কাছীর (১ম খণ)——
 সাঋদ (এখান অন্যোরা ‘বিশর ইব্ন সাপদ’ নাম উল্লেখ করিয়াছহন), ইয়াযীদ ইব্ন খাসীফাহ,

‘এক্দা দুইটি লোককর মধ্বে কুরজন মজীদের একটি আয়াতের বিষয় লইয়া মতভেদ দেथा দিল। जाহাদের প্রত্তেক্লেই দানী ছিন- নবী করীম (সা) তহাক্ক উशা এইর্রপ শিখাইয়াছেন। जाহারা উভয়ে নবী কর্রীম (সা)-এর নিকট आগমন কর়িন। নবী কর্রীম (সা)
 ঝণড়া করিও না। কারণ, উহা লইয়া ঝণণড় করা কুফুন।'

আবূ ঊবায়দ উश উপর্রাক্করেপে রাবীী নালে সন্দেহের সহিত বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম आহমদ অবশ্য উश রাবীর गাম কোনর্রপ সন্দে ব্যক্তিরেকে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক


 সাनমাহ খুযাঈ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা কর্রিয়াহেন :
‘একদা দুইটি লোক কুরজান মজীদের একটি আয়াত নইয়া মতানেক্েে পতিত হইন। তাহাদের একজন বলিল- আIি এই আয়াত এইক্রপপ নবী কন্রীম (সা)-এর নিকট হইঢে শिशिয়াছি। जन্যজन বनिল- आমি উश అইরূপপ নবী করীী (সা) निকট হইতে শিথিয়াছি। অতঃপর তাহারা তৎসম্ধে নবী করীী (সা)-এর নিকট জিঞ্gাসা করিল। তিনি বলিলেনকুর্ান মজীদ ‘সাতটি হরফে’ নাयিন হইয়াছে। जতএব তোমরা কুর্ান মজীদ লইইয়া ঝাগড়া করিও না। কুরজান মজীদ बইয়া ঝগড়া করা কুফর। উক্ত হাদীসের্র সনদও সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার সংক্কণণ উহা টপর্রেক্ত সনদদ বর্ণনা করেন নাই।

হয়রত आমর ইব্ন ‘আাের মুক্কিপাঞ্ত দাস আবূ কা়়স (রা) হইতে ধারাবাহাহিকতাবে বাসার ইব্ন সাঈদ, মুহাম্দদ ইব্ন ইব্রাহীম ইয়াযীদ ইবৃন হাদী, লায়েছ, आবদ্দুল্নাহ্ ইব্ন সালেহ ও आব̨ টবায়দ বর্ণনা করিয়াছছন :
‘একদা জন্নক ব্যক্তি কুরজান মজীদদর একটি আয়াত তিনাওয়াত করিলে হযরত আমর
 উক্ত ব্যক্তিম কিরাजাত হইতে পৃথক ছিন। লোকটি বলিল, নবী ক্রীম (সা) উशা আমাক্ক
 তাহাদের মতভেদের বিষয়ীি উল্লেখ করিলেন। নবী করীীম (সা) বলিলেন- এই কুরআান মজীদ

 মজীদ লইযয়া ঝগগ়া করা কুফ্র।’

आবূ কায়স ইইতে ধারাবাহিকতাবে বাসার ইব্ন সাঈদ, ইয়াবীদ ইব্ন आবদুল্নাহ ইব্ন উসামাহ ইব্ন হাদী, आবদুদ্बাহ ইব্ন জ’ফর্র ইবৃন আবদুর রহমান ইব্ন মিসওয়ার ইব্ন
 করিয়াছেন। উক্ত সনদও সহীহ।:

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে গারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, সানমা, ইব্ন আবৃ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, ওকায়েল ইব্ন খালিদ,, হায়াত ইব্ন ৩রায়হ, ইব্ন এহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ’লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা কর্রিয়াছেন :
'नবী করীম (সা) বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মাত্র একটি বিষয়ে مـن بـاب) (مر) नायিল इইত; কিন্তু কুরুজান মজীদ সাত্তটি বিষয়ে সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। উক্ত সাতটি বিষয় (بـاب) হইতেছে : (১) সতর্ক বাণী; (২) আদেশসূচক বাণী; (৩) হালাল; (8) হারাম; (৫) নির্দিষ্ঠার্থক বাণী; (৬) অনির্দিষ্থর্থক বাণী ও (৭) দৃষ্টান্তসূচক বাণী। তোমরা উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বানাইবে। তোমদের প্রতি যে আদেশ প্রদান করা ইইয়াছে, উহা পালন করিবে। তোমাদিগকে यাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত থাকিবে। উহাতে বর্ণিত দৃষ্ঠান্তসমৃহ দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। উহার নির্দিষ্রার্থক বাণী মানিয়া চলিবে এবং উহার অনির্দিষ্থর্থক বাণীর প্রতি ঈমান আনিবে। আর বলিবে- ‘আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। উহার সমুদয় আয়াতই আমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে।' অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত হাদীস কাসেম ইব্ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিক্ভাবে যুমরাহ ইবিন হাবীব, মুহাবেবী ও আবূ কুরায়বের সূত্রে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী না হইয়া হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর যুক্তিসক্গত। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

মুহাদ্দিস আবূ উবায়দ বলেন- বিপুল সংথ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, কুরআন মজীদ ‘সাতটি হরফে’ নাযিল হইয়ছে। কিন্তু নিস্নোক্ত হাদীসে সাতটি হরফের পরিবর্তে ভিন্ন সংখ্যক ‘হরফ’ও উল্লেথিত হইয়াছে। হयরত সামুরাহ ইব্ন জুনদুব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদাহ,হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও আফ্যান আমার (আবূ উবায়দের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন :
'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-ক্রুআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। আবূ উবায়দ বলেন- সাতটি হরফই সঠিক বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, উহাই বিপুল সংথ্যক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কুরআন মজীদের নির্দিষ্ট একটি শব্দকে সাত প্রকারের উচ্চারণে তিলাওয়াত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদ্দ সর্বসাক্ল্যে মোট সাতটি গোত্রের ভাষা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। উহার কোন শব্দ্রে উচ্চারণ হয়তো একটি গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আবার অন্য কোন শদ্দ্রে উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আবার অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এইর্পপ মোট সাতটি গোত্রের উচ্চারণ হইতে উহার শক্দ সষ্ঠারের উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সৌভাগ্যে যে সকল গোত্র সৌভাগ্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের সৌভাগ্য আবার সমান নহহ; বরং এই সৌভাপ্যে এক গোত্র আরেক গোত্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এক গোত্র হইতে অন্য গোত্র অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। শীঘ্রই বর্ণিতব্য বিপুল সংখ্যক হাদীসে উহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।’

মুহাদ্দিস আবূ উবায়দ আরও বলেন- হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও কানবী বর্ণনা করিয়াছেন : কুরআন মজীদ সাতটি ভাষা-রীতিতে নাযিল হইয়াছে। উহার পাঁচটি হইতেছে- হাওয়াযেন (هواز) গোত্রের অন্তর্গত আল-জাজার
(الـجبر) শাখা গোত্রের ভাষারীতি।' আবূ উবায়দ বলেন- আল আজার শাখা গোত্রের চারিটি উপগোত্র বা উপশাখা রহিয়াছে। উহা হইতেছে : (১) বনু আসআদ ইব্ন বকর (

 ( ${ }^{\text {م }}$ )

আবূ আমা ইব্ন আ‘লা মন্তব্য করিয়াছেন- ‘আরবদের মধ্যে বিণ্ধ্ধতম ভাষায় কথা বলে হাওয়াযেন গোত্রের ঊর্ধ্ধতন অংশ।’ উক্ত অংশই আলা-আজার নামে অভিহিত হইয়াছে। হযরত উমর (রা)-এর উক্তি এই প্রসগ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন- ‘কুরআন মজীদের সংকলনে কুরায়শ এবং ছাকীফ গোত্রের লোক ভিন্ন অন্য কেহ যেন উচ্চারণ বলিয়া না দেয়।’ ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- 'ষষ্ঠ ও সক্তম ভাষারীতি হইতেছে (৬) কুরায়েশের ভাষারীতি এবং (৭) খুযাআহ গোত্রের ভাষারীতি। উক্ত রিওয়ায়েত হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সহিত কাতাদাহর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে नই।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আন্রুদল্নাহ্ ইব্ন উতবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসীন ইব্ন আবদুর রহমান, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছ্নে যে, রাবী উবায়দুল্নাহ্ বলেন- হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন মজীদের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাথ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহার অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক স্বীয় সমর্থনে আরব কবিদের কবিতা উদ্ধৃত করিতেন। সাঈদ অথবা মুজাহ্দি ইইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বিশার, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন : হযয়ত ইব্ন আব্ষাস (রা) কুরআন মজীদের
 তিনি নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

## تد اتسقن لو يجدن سـائقا

 একই ধাতু ق- - - ই ইইতে উদ্রূত হইয়াছে।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হেসীন, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ
 করিয়াছেন- الار স্থলভাগ। প্রমাণস্বক্রপ তিনি কবি উমাইয়া ইব্ন আবূ সলতের নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ
وعنـدهـ لحم بحـر ولحم سـاهـرة
‘তাহাদের নিকট সমুদ্রের গোশত এবং স্থলভাগের গোশত উভয়ই রহিয়াছে।’
3. Чখানে উল্লেখিত কবিতা চরণঢি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। لسان الـرب नाমক অভিধানে এইস্থলে নিম্নোত্ত

وفيها لم ساهرة وبحـر -ومـا فـاهو بـه ابدا مقيم


ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির হইতে ধারাবাহিকডাবে সুফিয়ান ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম आবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছ্ন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আমি কুরআন মজীদের : কূপকে কেন্দ্র করিয়া ঋগড়া করিতেছিন। তাহাদের একজন আকেরজনকে বলিল- L।
 পত্তন করিয়াছি। (তাহার শব্দ প্রয়োগে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত শণ্দের অর্থ জানিতে পারিলেন।) উক্ত রিওয়াত়েতের সনদও সইীহ।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহের কোন কোন রিওয়ায়েত বর্ণনা করিবার পর ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন-‘ইহা প্রমাণিত সত্য বে, কুরআন মজীদ আরবের সকল গোত্রের ভাষায় নাযিল হয় নাই; বরং উহা সংখ্যা সাতের অধিক। এমনকি উহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা অসস্ভব। পক্ষন্ততরে কুরআন মজীদ মাত্র সাতটি ভাষারীতিতে নাযিল হইয়াছে। এখन প্রশ্ন দাঁড়ায়, যাহারা সংশ্নিষ্ট হাদীস نزل القـران على سبـعـة احرف -এর এইর্নপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন শে, কুরঅন মজীদে সাত শ্রেণীর বিষয় যথা আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহকরণ, কাহিনী, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বা অনুক্রপ সাতটি বিষয় বর্ণিত ইইয়াছে, তাহাদের ব্যাথ্যা যে সঠিক নহে এবং পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যাই (সাতটি ভাষারীতি বা শব্দের সাতটি উচ্চারণরীতি) ভে সঠিক, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই মে, পূর্বযুগীয় কোন ইমাম অথবা কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কি উক্ত হাদীসের উপরোক্তক্রপ ব্যাথ্যা প্রদান করিয়াছেন? यাহারা বলেন, কুর্রআন মজীদ সাত শ্রেণীর বিষয় যথা আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা এইর্রপ দাবী করেন নাই बে, উহা نزل القران على سـبــة احرف হাদীসাংশের ব্যাখ্যা। তাহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঠিক ও থ্দ্ধই বটে। প্রকৃতপক্ষে নবী কন্রীম (সা) এবং একদল সাহাবী হইতেই বর্ণিত হইয়াছে: نزل القران على سبعة ابـواب الجنـة
‘কুরআন মজীদ নিচয় জান্নাতের সাতটি দরজায় নাযিল হইয়াছে।’ ব্যাখ্যাকারদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা উক্ত হাদীসেরই বাাখ্যা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ভে, উক্ত হাদীসنزل القران على سبــــة ابواب الجنـة ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- "জান্নাতের সাতটি দরজার তাৎপর্य হইতেছে কুরাআ মজীদে বর্ণিত সাত শ্রেণীর বিষয় ঃ আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহকরণ, কাহিনী,দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। টহা এই কারণে ‘জান্নাতের সাতটি দরজা’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে যে, বান্দা সেইখলি যथাযথভাবে পালন করিনে তাহার জন্যে জান্নাতের সাতটি দ্বারই উনুুক্ত তथা ওয়াজিব ও প্রাপ্য হইয়া यায়।" অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার সারমর্ম এই বে, কুরআন মজীদ সাতটি কিরাআতে তিলাওয়াত করাকে শরীআত এই উমতের জন্যে জায়েব রাথিয়াছে।
"ইব্ন জান্রীর আরও বলেন- কুরআন মজীদ আরবী ভাষার সাতটি উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হইনেও এবং সাতটি উচ্চারণ রীতিতে উহা তিলাওয়াত করা জায়েय হইলেও আমীরুন্ন মু’মিনীন হযরত উসমান (রা) যখন দেখিলেন যে, লোকেরা উহা বিডিন্নরপপে তিলাওয়াত করিতেছে, এবং এই বিষয়ে পারম্পরিক দন্দ্বে লিল্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে আশঙ্কা জাগিল
 উহার ফচলে প্রকৃত ও বৈধ উম্চারণসমৃহ উদ্ধার করা কঠিন বা অসষ্বব হইয়া পড়িবে। কুরজান মজীদকে হিফজত করিবার জন্য র্তিন উহার সাত্র «কটি উচ্চারণরীতি বহাল রাথিলেন।

 মুসলিম উম্মাহ হयরত উসমান (রা)-এর উক্ত কার্גকে রুশদ ও হিদায়েত বিব্েচনা করত উহার প্রতি স্ব:তেৎসারিত অনুগত প্রদর্শন করিয়াছেন। সাতটি কিরাজাতের মধ্য হইতে ছয়ীটিকে পরিত্যাগ করত মাত্র একটি কিরাআতে সারা বিশ্বে কুর্ান মজীদ তিলাওয়াত করিবার মধ্ব্য তাহারা এই উম্মতের জন্যে খাক্যের ও বরকত নিহিত মনে করিয়াছেন। আজ আর সে পরিত্তক্ত ছয়টি উচ্চারণরীতি বা কিরাআাত উদ্ধার করা সষ্ভপর নহে। কেহ, চাহিলেও উক্ত ছয়টি কিরাআতেন কোনট্টেত কুর্রান মজীদ তিনাওয়াত করিতে সমর্থ হইবে না।

এশ্ৰণ প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বয়ং নবী করীীম (সা) বে সকন কিরা|আাত বা উচ্চারণ রীতিতে সাহাবীগণকে কুর্রান মজীদ শিক্শা দিয়াছ্ন, তাহা পরিতাগ করা হয়ত উসমান (রা) তथা সাহাবীকুলের জন্যে কিক্রেপ জায়েय হইন? এই প্রশ্নের উত্র এই বে, শরীীতত সাতটি কিরাজতের প্রত্যেকচ্তিতে কুর্রান মজীদ তিলাওয়াত কর়া ফর্র বা ওয়াজিব করে নাई।

 কুর্ান মজীদের তিনাওয়াতে সাতটি কিরাঅাত ভিন্ন অন্য কোন কিরাuাত আমদানী করা
 এমন অনুমোদিত ছয়ীি কিযাআতকে বাদ দিয়াছেন মাত্র। কেন তাহারা সেইখলি বাদ দিলেন? তাহারারা দেথিলেন, একটি বিশষ কিয়াআত বা উচ্চারণণ কুরজান মজীদ সংকলিত হইয়া यাইবার পর তননুযায়ী উश তিনাওয়াত কর্যা কোন গোর্রের লোকের পক্কই, এমনকি বিশ্বের
 নইয়া পারশ্পরিক দন্দ্গে লিধ্ত হইবার এবং অখ্দ্দ ও অননুমোদিত উচারণ গীতি উহাতে প্রবেশ
 মজীদ এবং একমাত্র कুর্রান মজীদই মানব জাতির নিকট বিদ্যমান নির্ভুন ও প্রক্ষেমম্তক
 সাহাবীণণকে আখিহ্রাতে মহা পুরশ্কারে পুরক্থৃত করুন।

অতঃপর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। কুরজান মজীদ মাত্র একটি কিয়াআত আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিনেও উহার শদ্দের মূলজ্রপ অপরিবর্তিত রাথিয়া কোন কোন শক্দের কোন কোন অক্ষরে (
 অন্তর্গত বর্ণ্রে অবগ্থান পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে মতভ্যেদ করা হাদীসে উল্লেখিত নিষেষকে অমন্য করা নহে। সংপ্মিষ্ট হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, "অনুপ্মাদিত সাতটি কিযা|আাত্র বিষয় নইয়া ঝগড়া করা কৃষ্র।' বস্তুত উপরোল্লেথিত শ্রেণীর মতভেদ করা সাতটি অনুম্মেদিত কিরাঅতের বিষয় নইয়া মতডেদ করা নহে। উষ্পতের কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই উপরোত্ত র্রপ মত্ভেকেে ‘কুফর্র’ নাম্ম আখ্যায়িত করেন নাই।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক র্বাত্ণ দ্বিত্য় হাদौসে আছে যে, হयরত উমর (রা) হইতে ধারাदাহিকভারে মিসওয়ার ইবุন মাথরামাহ ঞ আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী, উর:এয়াহ ইব্ন যুবায়ের, ইব্ন শিহাব, ওকায়ল, লায়ছ, गাঈদ ইব্ন উফায়র ও ইমম
 জীবদ্দশায় হিশাম ইন্ন হাকীমকে সৃরা ফুরকান তিলাওয়াত ধর্রিত খनিলাম! আমি তাহার কিরাআতের প্রতি মনোযোগী হইয়া জানিত্ত পারিলাম, সে কণ্অলি বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া উহা তিলাওয়াত করিতেছে। নধী করীম (সা) আমাকে. উহ্গ সেইর্ধপে তিলাওয়াত করা শিখান নাই। আমার অব্স্গ এই হইল বে, তাহার নামাযের মধ্যেই তাহাকে পাকড়াৎ করি আর কী। তাহার নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈৈ্যধারণ করিয়া রহিনাম। নামায শেষ হইবার পর আমি তাহার চাদর টানিয়া ধরিয়া জ্জ্ঞ্sসা করিলাম- আমি তোমাকে যে সূরাটি তিলাওয়াত করিতে ऊনিলাম, তাহা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? সে বলিল- আমকে উহা নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়াছেন। आমি বলিলাম- তুমি মিথ্যা বनিত্ছ! কারণ, তুমি উহা যেরণপে তিলাওয়াত করিয়াহ, নবী করীম (সা) আমাকে উহ্গ অন্যরূপপ শিক্ষা দিয়াছেন। আমি তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট টানিয়। লইয়া গেলাম। নবী করীম (সা)-এর খvদমতে आরয করিলাম- হে আল্নাহ্র রাসূল! আমি এই লোকটিকে কত্খলি অতিরিক্ত বর্ণসহ সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে তনিয়াছি। আপনি উক্ত অতিরিক্ত বর্ণসমূহ সহ আমাকে উহা শিক্ষা দেন নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘হে হিশাম! ঢুমি পড়িয়! ওনাও তো।' আমি উহ্হ ইতিপৃর্বে যেইরূপ তিলাওয়াত করিতে তনিয়াছিলাম, সে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করিয়া নবী করীম (সা)-কে セনাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন- উহা এইর্গপেই নাযিল হইয়াছে। অতঃপর আমাকে বলিলেন- ‘হে উমর! তুমি পড়িয়া ওনাও তো। নবী করীম (সা) উহা আমাকে বেইর্নপে শিখাইয়াছেন, আমি তাহাকে উহা সেইর্ধপে তিলাওয়াত করিয়া খনাইলাম। তিনি বলিলেন‘উহা ঐরূপেই নাযিল হইয়াছে। কুরআন মজীদ নিচ্চয় ‘সাতটি হরফে’ নাযিল হইয়াছে। উহার ভ হর্ফ তোমরা (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত করিতে পারো, সেই হরফে তিলাওয়াত করিও। ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম বুখারীও উক্ত হাদীস ইব্ন শিহাব যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদ শাখায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমম আহমদ উহা আবদুর রহমান ইব্ন আব্দুল কারী হইতে ধারাবাহিকভাবে উরুওয়াহ, যুহরী ও মালিক ইব্ন মাহদীর সনদেও প্রায় অনুরুপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

氏া:বূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্নাহ্ ইব্ন আবূ তালহা, ইসহাক ইব্ন আবদুল্নাহ্, হারব্ ইব্ন সাবিত, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন : একদা জনৈক ব্যক্তি হयরত উমর (রা)-এর সম্মুখে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে হযরত উমর (রা) তাহার কিরাআতকে ভ্রান্ত ও অঙ্ধ আখ্যায়িত করিলেন। লোকটি বলিল- "আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে এইরূপেই তিলাওয়াত করিয়াছি। তিনি তো আমার কিরাআতক্রে অখ্ধ্ধ বলেন নাই। অতঃপর তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। লোকটি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে সেইরূপে তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) তাহাকে বনিলেন- 'তুমি সঠিক ও ওদ্ধর্ণপেই পড়িয়াছ।' ইহাতে হযরত উমর (রা) আবেগাপ্ুত হইয়া পড়িলেন। নবী কর়ীম (সা) বলিলেন- ‘হে উমর! কুরআন মজীদের সকল কিরাআতই সহীহ ও তদ্ধ, যতক্ষণ না তুমি (উহার) আযাবকে মাগফিরাতে এবং মাগফিরাতকে আযাবে র্পপান্তরিত

করিয়া দাও।’ উক্ত হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য। উহার অন্যতম রাাবী হারব ইব্ন সাবিত ‘আবূ সাবিত' নামেও পরিচিত। কোন সমানোচক তাহাকে বির্রপভাবে সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

## সাত হরফের তাৎপর্য

কুরআন মজীদ যে সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে, উহার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ আবদুল্নাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর ইবৃন ফারাহ আনসারী কুরুুী মানেকী স্বীয় তাফসীর बत্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন : ‘সাতটি হরফ-এর তাৎপর্য কি? এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আলিমগণ উহার পঁয়ত্রিশটি তাৎপর্য বয়ান করিয়াছেন। এইন্থল্ল আiি উহার মধ্য হইতে য়াত্র পাচটি তাৎপর্य বর্ণনা করিতেছি। আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইবনন হাব্বান উহার সবগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।' অতঃপর ইমাম কৃরতূবী উহার পাচটি তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে আমি (ইব্ন কাছীর) সংক্ষেপে উহা বর্ণনা করিতেছি:

প্রথম ঢাৎপর্য ঃ অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রথম তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ, আবদুল্নাহ্ ইব্ন ওহাব, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর এবং ইমাম তাহাবী তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উহা এই শে, কুরআন মজীদের একই স্থানে বিভিন্নরূপে পৃথক পৃথক শব্দে পরস্পর ঘনিষ্ট সাতটি অর্থ নিহিত থাকে। পরস্পর ঘনিষ্ট একাধিক অর্থ্রে একাধিক
 এক। অর্থাৎ ‘আসো’ (আদেশসূচক)। ইমাম তাহাবী বলেন- হযরত আবূ বুকরাহ (রা) নামক জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত তাৎপর্য স্পষ্টতর্াবে বিবৃত হইয়াছে :

সাহাবী আবূ বুকরাহ (রা) বলেন- একদা হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া বলিলেন, আপনি একটি মাত্র হরফে পডুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন, আপনি অধিকতর সং্থ্যক হরফের জন্য অনুমতি চান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, आপনি দুইটি হরফে পড্রু।। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন-আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের্র জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করুন। এইর্পপ হযরত জিবরাঈন (আ) সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন- পড্রুন। উগাদের প্রত্যেকটিই যথেষ্ট ও আরোগ্যদাতা। তবে রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সন্গে এবং আযাবের আয়াতকে রহমতের आয়াতের সজ্গে মিলাইয়া তালগোল পাকাইবেন না। যেমন : অর্থ আসো। আবার ذهب -اسر ع - عجل অর্থ সত্তর যাও।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আব্ নাজীহ ও ওয়ারকা (র)


 করুন’।) তিনি অনুরুপভবে


[^5]ইমাম তাহাবী প্রমুখ दिজ্ঞ ব্যক্তুগণ বলেন- "অধनক ললাক কুরায়শশর ভাষায় তথা নবী করীম (সা)-এর ভাষায় কুরআন মঙ্জীদ ষ্ু পড়িতি সমর্থ ছিল। কারণ তাহারা ছিল নিরকর । তাহারা উহা লিখিয়া রাখিতে পারিত না। ফালল তাহাদের পক্ষে উহা ধরিয়া রাখা কষ্টকর ছিল। তাই সাতটি ভাষা-রীতিতে কুরআন মজ্রীদ তিলাওয়াত করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল । ইমাম ঢাহাবী, কাयী বাকিল্লানী এবং শায়েখ আবূ উমর ইব্ন আকুল বার বলেন- প্রথম দিকে সাতটি ভাষা-রীতিতে কুরুন মজীদ তিলাওয়াত করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। іিন্তু, পরবর্তীকানে অসুবিধা দূর হইয়া যাইবার পর উক্ত অনুমতি রহিত ইইয়া গিয়াছে। লিখন-পঠনের মাধ্যমে কুরআন মজীদের সংরক্ষণ কার্য সহজ হইয়া যাইবার ফলেই উপরোল্লেখিত অসুবিধা অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি- কেহ কেহ বলেন, হযরত উসমান (রা)-ই সাতটি ভাষা রীতির ছয়টিকে পরিত্যাগ করত মাত্র একটি ভাষা রীতিতে কুরআন মজীদ সংকলন করেন । তিনি যখন দেখিলেন, কুরআন মজীদের শব্দের উচ্চারণ রীতিতে লোকদের মধ্যে দারুণ মতভেদ দেখা দিয়াছে, তখন তাঁহার মনে এই আশংকা জন্দিল যে, ভবিষ্যতে এই মতভেদ চরম মতভেদে এবং পরিশেষে পরশ্পরকে কাফির আখ্যাদানে পরিণত হইতে পারে। তাই তিনি অন্য সকল উচ্চারণ রীতি পরিত্যাগ করতে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট সর্বশেষ রমযানে পেশকৃত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন মজীদ সংকলন করিলেন। সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি লোকদিগকে আদেশ দিলেন- তাহারা যেন অন্যান্য অনুম্যাদিত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত না করে। অবশ্য দুর্বৃত্তগণ তথাপি উহা ছাড়ে নাই। তাহারা উহাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম উম্মাহকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। অনুর্রপভাবে হযরত ঊমর (রা) এক সঞ্গে উচ্চারিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিতে লোকদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এক সক্গে উচ্চারিত তিন তালাকে তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার ফলে দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনে যে শোচনীয় অশান্তি ও অব্যবস্থা নামিয়া আসে, ঢাঁহার আদেশে উহা তিরোহিত ইইয়া যাইবে। কিন্তু, ফল হইয়াছিল বিপরীত। তাঁহার আদেঝের পর সমাজে তালাকের সংথ্যা বাড়িয়া গেল। হযরত উমর (রা) বলিলেন- পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থাই যদি লোকদের মধ্যে প্রচলিত রাখিতাম! অতঃপর তিনি তাহাই করিলেন।
 করিতেন : তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এইর্রপ নির্দেশের ফনে হজ্জের মাসগুলির বার্ত্রিও আল্লাহ্র ঘরের যিয়ারত চালু থাকিবে। হযরত.আবূ মূসা गশআরী (রা) অবশ্য হজ্জের মাসগুলিততও তামাত্তু জায়েয মনে করিতেন। তবে আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় ফতোয়া প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন ।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ একদল আহলে ইলম বলেন- কুরআন মজীদ সাত হরফে নাযিন্ন হইবার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কুরআন মজীদের প্রতিটি শ্দ সাত রকম উচ্চারিত হইতে পারে; বরং উহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের একটি শক্দ এক উচ্চারণ রীতিতে এবং অন্যটি অন্য উচ্চারণ রীতিতে উচ্চারিত হইবে। এইরূপে উহাতে আরবী ভাষাভাষীদের বিভিন্নর্রপ উচ্চারণ রীতির মধ্য হইতে সর্বমোট সাতটি উচ্চারণ রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম থাত্তাবী বলেন- 'কুরআন মজীদের কোন কোন শব্দ. অবশ্য সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতিতেই উচ্চারিত ১. তামাত্তু উমরাহ্র ন্যায় বায়তুল্মাহ্ শরীফের এক শ্রেণীর যিয়ারত।

কাছীর (১ম খণ্ড) —ゝ০

इইয়ा थाকে। बেমন : يرتع ويلـب

 উবায়দ মন্ত্য করিয়াহুন- আরাবের বিভিন্ন গোত্ত্রে বিতিন্ন উচারণের মধ্য হইতে বে সকল
 পরিমাণ গৃইীত হইয়াছ্র। এই কারূণ বলা यায়, ক্কুরান সজীদ গৃకীত সকল উচ্চারণ গীতিই সমান লৌэাগ্যের অধিকারী নহে। একটি অপরটি হইতে অধিকতর লৌэাগ্যের অধিকারী।
 (রা)-এর এই কথার তাৎপর্य এই বে, উহার অধিকাংশ্ই কুরায়শের তাষায় নাযিল হইয়াছে।
 มজীদ কুরায়ণের ভাবা ও উচারণ গ্রীতিতে নাযিল হইয়াছ্, এইর্রপ কথার কোন প্রমাণ নাई।





 বর্ণসহ শদ্দ উচ্চারণ করা। উন্নেখ্য বে, কুরায়শ গোত্র হামयা বর্ণসহ শদ্দ উচ্চারণ করে না। ইমাম ইব্ন आতিয়্যা বলিয়াছেন- 'হयরত ইব্ন आব্মাস (রা) বলেন ব্, 'অাম

 বলিতেছিন ।'হ্যরত ইব্ন আব্মাস (রা) ব্বেঈন লোকটির নিকট ইইতে শিখিলেন, - فـر

 কুহ়ায়শের ভাযা ভিন্ন অন্য গোত্রের ভাযা। কারণ কুরায়শ গোত্রে জন্মঘহণকারী হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উহার অর্থ অবিদিত ছিন।



 সীমাবদ্গ। মুযার গোত্রের বিতিন্ন শাখার ভাষারীতির বাহিরেরে কোন ভাষারীতি ইহাতে গৃইীত इ़ नाई।
: आানোচ হাদীসের উপরোক্ত তাপর্র্যের ভিত্তিতে ক্রুরান সজীদ কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে'- হ্যন্নত উসমান (রা)-এর এই কথার অাপপর্য ৭ই হইবে বে, কুরআন মজীদদ
 বিক্ষিষ্তাবে সাতটি গোত্রীয় জাবারীতির সমళ্টি এবং অপরদিকে কুজায়শ গোত্রের নিজ্ব

 द্রহ্যিাছ।







 আকৃতিতে কোনর্রপ পরিবর্তন বা বিভিন্নত আসে না। তবে উচারণণর বিভিন্নতার দরুণ
 অन्তर्গত
 অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই বিতিন্নত দেখা দেয়। তবে এইর্রপ বিভিন্নত শদ্দের অন্তর্গত কোন বার্ণর বিত্ন্নততার কারণ দেখা দেয়! বেমন : बবश्श |c

চতুথ্থ जবস্গ এই বে, একই স্থানে একাধিক শব পািত হয়। কেহবা একটি বিশেষ শদ, जাবার কেহ্বা অনা একটি শদ পাঠ করেন। উহাতে শদ বিভিন্ন হইলেও অর্থে বিভিন্নত দেখা দেয় না। बেमন :
 শাদ পাঠ করেন। আর শఁ্দের এইক্রপ বিতিন্নতার কারণে অথ্থে বিতিন্নত দেখা দেয়। বেমন :准

यষ্ঠ অবश্গ এই শে, বাক্যের অন্তর্গত শদ্দের স্থান পরিবর্তনের কারণে উহার বাহ আকৃতি उ অর্থ উডয় ক্ষেত্রে পার্থক্ দেখা দেয়। बেমন :

 বিত্ি দিয় পা়েন










সপ্তম অবস্থা এই শে, বাক্যে কোন শব্দ বৃদ্ধি করিবার ফনে উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্ণ
 স্शেে
 अव्शा । किংवा-


পঞ্চম जাৎপর্য : কেছ কেহ বনেन- কুরজান মজীদ সাত হর্ে নাযিন হইয়াছছ, ইহার তাৎপর্য এই বে, কুরজান মজীদে বর্ণিত বিষয়াবনী সাত শ্রেণীতে বিতক্ত। উক্ত সাত শ্রেণীর
 সতর্কীকরণ (৫) কাহিনীসমূহ (৬) यूক্তি থ্রদর্শন ও (৭) দৃहাत्उHমূंহ।

ইমাম ইব্ন आতিয্যা মত্তব্য করিয়াছ্ন- আলোচ হাদীসসর উক তাৎর্শ বর্ণনা যুক্তিসঙত নহহ। কারণ, এই সকন বিষয়ের কোনটি 'হরফ’ নামে অতিহিত হয় না। এত্যjতীত, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ছইয়াছে বে, কুর্রান মজীদকে 'সাতটি হরফফ' পড়িতে অনুমতি দেওয়া
 कুরजান মজীদে বর্ণিত হানাनকে হারাম, হারামকে হানাগ অথবা অর্থগত অन্যক্প কোन
 রায়য়র পরিপহী।' ইমাম বাকিল্ধানী এতদসম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে মন্তব্য কর্রিয়াছেন- উপর্রাত্ত বিষয়সমূহ এইর্রপ নহে যাহার মধ্যে ক্োনর্পপ পরিবর্তন সাধন কর্য়া


ইমাম কুরহুবী বলেন : মूদাবূনী, ইব্ন জাবূ সাফারাহ প্রমুখ বিপুন সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছ্নন- প্রচলিত সাতটি কিরাআত মূলত হাদীসে অনুম্মোদিত সাতটি কিরা|আত নহে। প্রচলিত সাতটি কিরাআত প্রকৃতপক্ষে হयরত উসমান (রা) কর্ত্থ সংক্িলিত কুর্যান মজীদে গৃহীত কিরাআাতের বিভিন্নর্গ। উহা একটি কির্র্তেরই একাধিক সংক্করণ ভিন্ন কিছू নহে। উহাদের মধ্যে বে পার্থক্য রহিয়াহহ, তাহা একবোর্রেই সামান্য। ইবৃন নুহাস প্রমুখ ব্যক্তি অनুক্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচনিত সাতটি কিরাআতের্র অনুসাগী সাত্জন কারীর প্তেকেই অপর কার্রীদhর কিরাजাতকে অনুম্মোদন কর্রিয়াছেন। তবে তাহাদের একেকজন বেহেতু নির্দিষ্ একেকটি কিন্রাআতকে অধিকতর ৩দ্ধ বলিয়া আা্যায়িত করিয়াছেন, তাই উহাদের একেকটি কির্যাআত তাহাদের একেকজনের নামের সহিত সম্পর্কিত হইয়া রহিয়াছে।
 করিয়াছেন। উহাদের সঠিকত ও ট্দতणার সমর্থনে বহ পুষ্তক রচিত হইয়াছে। এইর্木পে আল্gাহ


[^6]
## কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস

উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) বলেন : ইউসুফ ইব্ন মাহিক 'হইতত ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হিশাম ইব্ন ইউসুফ ও ইবরাহীম ইব্- মূসা আমার নিকট বর্ণলা করিয়াছেন যে, ইউসুফ ইব্ন মাহিক বলেন- একদা আমি হযরত আয়শা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম! এই সময়ে তাঁহার নিকট জরৈক ইরাকী আগমন করতত প্রশ্ন করিল- কোন্ রং-এর কাফন উত্তম? তিনি উত্তর করিলেন- কোনো রং-এর কাফনই অনুত্তম নহহ। ইরাকী লোকটি বলিলআপনার ক্রুআন মজীদখানা আমাকে দেখান। তিনি বলিলেন- "উহাতে তোমার কি কাজ? লোকটি বলিল, আমি উহার অনুরূপ করিয়া কুরআন মজীদকে दिন্যস্ত করিব। কারণ, কুরআন মজীদ অবিন্যস্ত অবস্থায় পঠিত ইইয়া থাকে। তিনি বলিল্লন- কুরআন মজীদের যে কোন সূরাই পূর্বে পড় না কেন, তাহাতে কিছ্ যায় আসে না। নবূওতের প্রথম দিকে বেহেশত ও দোयখের আলোচনা সম্বলিত ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা নাযিল হয়। অতঃপর লোকে যখন ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হইতে থাকে, তখন হালাল-হারাম সম্বলিত সূরা নাযিল হয়। প্রথম দিকেই यদি নাযিল হইうত ‘ত্তোমার শরাব পান করিও না’ তবে লোকে বলিত- ‘আমরা কখনও শরাব ত্যাগ করিব না।’ অনুরূপভাবে প্রথম দিকে যদি নাযিল হইত, 'তোমরা যিনা করিও না’ তবে লোকে বলিত- ‘আমরা কখনো যিনা ত্যাগ করিব না।’ আমি যখন খেলাধূলায় লিপ্ত ছোট্য বালিকা

 অতিশয় লাঞ্ছনার ও অতিশয় তিক্ত) এই আয়াত নাযিল হয়। নবী করীম (সা)-এর প্রতি যথন সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নাयিল হয়, তখন আমি তাঁহার সহধর্মিণী ছিলাম।' রাবী বলেনঅঃপর হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় কুরআন মজীদখানা খুলিয়া ইরাকী লোকটিকে বিভিন্ন সূরার কতগুলি আয়াত ওনাইলেন।

এইস্থলে কুরআন মজীদের বিন্যাসের অর্থ হইতেছে উহার সূরাসমূহের বিন্যাস। ইরাকী লোকটির কাফন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে হ্যরত আয়েশা (রা) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্mেশ্য ছিল এই যে, ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে এবং ইহার পশাতে পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে অয়ৗক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় শ্রম নিয়োগ করা ছাড়া কোন লাভ নাই। এখানে উন্নেখযোগ্য যে, লোকেরা তৎকালে ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত যে, তাহারা অপরকে নাকাল করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিয়া থাকে। একদা জনৈক ইবাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট কাপড়ে মশার রক্ত লাগিলে উহা নাপাক হইয়া যায় কিনা- এইরূপ প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন- ‘ইরাকীদের আচরণ দেখো। ইহারা মশার রক্ত কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হইয়া যায় কিনা, তাহা জানিতে চাহে। অথচ ইহারাই আল্লাহ্র রাসূলের স্নেহের কন্যার গর্ভজাত সন্তান, তাহার আদরের দুলাল হযরত হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করিয়াছে! উপরোক্ত কারণেই হযরত আয়েশা (রা) ইরাকী প্রশ্নকারী লোকটির সহিত কথোপকথনে বেশী অগ্八সর হইতে চাহ্নেন নাই। গ্রতদ্ব্যতীত পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চাহিয়াছিলেন, লোকটি যেন বিষয়টিকে অতিশয় গুরুত্পূর্ণ মনে করিয়া না বসে। তাই তিনি তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তরও হযর্ত আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিল। হযরত সামুরাহ (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম আহমদ এবং 'সুনান’ এর সংকলকগণ বর্ণনা করিয়াছেন : নবী
 কর। কারণ, সাদা রং-এর কাপড় সুন্দর ও আনন্দদায়ক।' ইমাম তিরমিयী উক্ত হাদীস উভয় সনদেই সহীহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছ্নে। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফফে হযরত আয়েশা (রা) হইইতে বর্ণিত রহিয়াছে : হযরত আয়শা (রা) বলেন- ‘নবী করীম (সা)-কে একহারা সূতায় প্রস্তুত সাদা রং-এর ত্তিনথানা কাপড়ে দাফন করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে জামা বা পাগড়ী ছিল না ।' উক্ত হাদীস জানাযা অধ্যায়ের অন্তর্গত 'কাফন’ পরিচ্ছেদ্দে লিখিত রহিয়াছে। যাহা হউক, উপরোত্লেথিত কারণে হযরত আর়েশা (রা) ইরাকী প্রশ্নকর্তাকে উপরোক্ত হাদীস জনাইতে যান নাই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির্ পর ইরাকী লোকটি দীর্ঘ এক প্রশ্নের অবতারণা করিল। সে হযরত আয়েশা (রা)-কে জানাইল যে, সে যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, উহার সূরাসমূহ অবিন্যত্ত। হযরত উসমান (রা) কর্ত্ক কুরআন মজীদ সুবিন্যুস্তভাবে সংকলিত ও বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় উহা প্রেরিত হইবার এবং হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে কুরআন মজীদ জ্বানাইয়া দিবার অভিযোগ উত্থাপিত হইবার পূর্বে হৃরতত আয়েশা (রা)-এর নিকট ইরাকীর প্রশ্ন করিবার উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। উপরোক্ত কারণেই হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্নকর্তাকে বলিয়া দিলেন- 'তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পাঠ কর না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না।' হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, নবূওতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরায় बেহেশত ও দোযখের বর্ণনা ছিল। উক্ত সূরা কোন্ সূরা ছিল? উহা যদি সূরা আলাক না ইইয়া থাকে, তবে এইর্দপ হইতে পারে যে, 'সূরা’ শব্দ বলিতে হযরত আয়েশা (রা) নির্দিষ্ট সূরা বিশেষকে না বুঝাইয়া ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই শ্রেণীর সূরাসমূহে জান্নাতের পুরক্কারের ওয়াদা ও জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী বিবৃত হইয়াছে।’ হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন- সূরা বাকারা ও সূরা निসা নাযিল হইয়াছিল নবূওতের শেষ দিকে, যখন ল্লেকে ঈমানে উদ্ধুদ্ধ হইয়া ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইতেছিল এবং এই সময়ে তিনি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন। এই সময়ে আল্লাহ্ তা‘আলা ষীরর ষীরে হালাল-হারাম ইত্যাদি আদেশ-নিষেধ নাযিল করিয়াছিলেন। ইহা ছিল আল্লাহ্ তা‘আলার বিশেষ হিকমাত। যাহা হউক, হযরত আয়েশা (রা)-এর শেষোক্ত দুইটি কথার তাৎপর্য এই যে, ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণী অথবা সূরা বিশেষ নবূওতের প্রথম দিকে নাযিল হইলেও কুরআন মজীদে উহার অবস্থান প্রথম দিকে না ইইয়া শেষ দিকে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নবূওতের শেষ দিকে নাযিল হইলেও কুরআন মজীদে উহাদের অবস্থান প্রথম দিকে রহিয়াছে।

এই গেল কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস সম্পর্কিত হযরতত আয়েশা (রা)-এর উক্তি। তাঁহার উক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মজীদের সূরাসমূহের যে কোনটিকে যে কোনটির পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করা বৈধ। কুরআন মজীদের সূরাসমূহ্েে ক্ষেত্রে টপরোক্ত

[^7]অনুম্মোদন প্রবোজ্য ইইয়্গজ উহ্র সৃরাসমূহহর নিভিন্ন অয়াত্রের ক্কেত্রে উহা প্রশোজ্য নরহ। কারূ, আয়াতসমূহের বিন্যাস আল্নাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বয়ং নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাগিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইতিপৃর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনো সূরার বে কোনো आয়াতকে বে কোনো আয়াতের পৃর্বে বা পর্র তিলাওয়াত করিবার অনুমতি শরীআতে নাই বলিয়াই হ্য়রত আয়েশা (রা) প্রশ্ףকর্তাকে সেইর্পপ অনুমতি দেন নাই। বরং তিনি স্বীয় কুরআন মজীদখানা বাহির করিয়া তাহার সূরাসমূহের কতগিল আয়াত ওনাইয়া দিলেন। 'তুমি বে ককানো সূরাকেই পৃর্বে পড়িতে পার'- প্রশ্লকর্তার প্রতি হযরত আয়েশা (রা)-এর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'নামাযে যে কোনো সূরা পৃর্বে বা পরে পড়া বৈধ।' সহীহ হাদীস গ্থন্থে হযরতত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়। হযরত হহায়ফা (রা) বলেননবী করীস (সা) তাহাজ্জूদ নামাযে প্রথম সূরা বাকারা, তৎপর সূরা নিসা এবং তৎপর সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী ‘প্রতিবাদ পুস্তক’ নামক স্বীয় গ্রন্থে আবূ বকর ইব্ন আম্বারীর এইর্রপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন : 'কুরআন মজীদে সূরাসমূহ যেইর্রপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, কেহ यদি উহা লজ্যন করিয়া পৃর্বে অবস্থিত সূরা পরে অথবা পরে অবস্থিত সূরা পৃর্বে তিলাওয়াত করে, তবে উহা দ্বারা তাহার কোন সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসকে লজ্ঘন করিয়া তিলাওয়াত করিবার অথবা কোন শব্দের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানকে পরিবর্তন করিয়া তিলাওয়াত করিবার অপরাধের ন্যায় অপরাধই ইইবে। আবূ বকর ইব্ন আম্বারী স্বীয় অতিমৃতের পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'হयরত উনমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদ যেইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, উহাই অনুসরণীয়। উহার যে কোনক্রপ লজ্ঘনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।' অবশ্য, সূরা ঢাওবার প্রথমে বিস্মিল্নাহ্ না লিখিবার এবং সূরা আনফালকে দীর্घাবয়ব সাতটি সূরার্র অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি উহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহের তারতীব বা বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক নহে, বরং হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল। তিরমিযী শরীফসহ একাধিক হাদীস গন্থে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উহার সনদ মজবুত ও শক্তিশালী।

ইতিপৃর্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি বে, হযরত আলী (রা) কুরআন মজীদকে উহার অবতীর্ণ ইইবার ক্রম অনুসারে সাজাইয়া সংকলিত করিতে চাহিয়াছিলেন।২ কাযী বাকিল্নানী বর্ণনা


 সূরাসমৃহের বিन্যাসও স্ব্যং নবী কযীী (সা) কর্ত্ক সম্পাদিত হইয়াছ্নি।
 बে, তিনি आায়াতসমূহকে উशাদের অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইতে চাহেন নাই। এইর্মপে
 অथ্িত ও পর্রিপূর্ণ রাখিয়া উহাদিগকে উহাদের অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন।
 মাসউদ (রাा) ও হযরত উঘাই (রা)-এর কুরजান মজীদের প্রথম সূরার উহ্ছেv কর্রিতে গিয়া প্রতি ক্ষেত্রে সেরা ফাতিহার মাত্র অকটি आয়াত উল্নেথ কর্রিয়াছেন। ঢাই উহা ঘারা উহার মাত্র একটি आয়াতকে না


 (রা)-এর কुরুান মজীদের প্রथম সুরা ছিন




 কার্यটি নবী করীম (সা) ক্ত্তক সস্পাদিত ইইয়াহহ।' একদন आাহলে ইলমের ন্যায় ইবৃন ওহাব বनেन- অমি সুলায়মন ইব্ন বিলালোর নিকট ऊনিয়াছি- ‘একদা রবীजার নিকট জিজ্ঞাসা করা
 সূরাদ্ময়কে কেন উহাদের পৃর্বে কুর্যান মজীদের প্রথম দিকে স্থাপন করা ইইয়াছে? তিনি বनिनেন- ‘ক্ররান মজীদকে যাঁহারা সংকনিত করিয়াছেন, তাহাদের ख্ঞান মতে উহার সূরাসমূহ বিনাস্ত হইয়াছে। উক্ত সূরাদ্য়ের অবস্থানও তাঁাদের জ্ঞান মতে নির্ধরিতি হইয়াছে। তাঁহারা ঢাহাদের জ্ঞান অনুযায়ী এক্যত হইয়াই উহা করিয়াছেন। অতএব এই বিন্যাস পক্র্যিার মূনে তাহাদ্রে (সাহাবীগণণ) অ্রকমতই সক্রিয় ছিন। जার তাহাদের ইজমা বা



 আকারে পাই। কিমু, উক্ত বিশেষক্রপে বিনযস্ঠ আকারেই উহা নামাযে কিংবা নামাব্যে বাহিরে তিলাওয়াতে বা শিক্মাদান পড়িতে হইবে এবং উক্ত বিন্যাসে কোন্জপ ব্যতয় घটানো যাইবে



 দ্বিতীয় রাকআতে উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরার পরিবর্তে অন্য কোন সৃরা তিনাওয়াত করিতেন। আাুল হাসান বাত্তান অতঃপপর বলেন- 'হযরত ইবনন মাসটদ (রা) এবং হযরুত ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, কুরুজান মজীদ উন্টাজাবে পড়া ঘোরতর অপরাষ। বে
 শেষদিক হইতে তিলাওয়াত আর্ম করিয়া উহার র্রথমদিকে তিনাওয়াত শেষ করা জষন্য ওনাহ ও অপরাধ। ইश হারাম ও কবীরা ওনাহ।

 দिতীয় কथा এই এে, স্ভবত কোন কোন সাহাবী পও্মর্ম, অস্থি ইত্যাদিতে निখিত आয়াতসমূহকে একত্রিত

 তদস্থলে রাখিবার কারণে তাহাদের ব্যক্কিগত ক্র্রজান মজীদসমূহের সুরাসমূঢের বিন্যাসের পরশ্পর বিরোধিতা পর্নিনক্ষিত হইয়াছে।


 মাসউদ (রাা) বলেন- ‘অইชলি (নবূওততর) প্রথমদিকক অবতীর্ণ সূরা; ইহা আমার পুরাতন


 সহিত সামজ্যাশীী ছিন তাহ প্রমাণ করিবার উफ্mশোই ইমাম বুখারী (র) উপরোক হাদীস উণ্লেখ কর্রিয়াছ্থন।

হযরু বারা ইব্ন आযিব (রা) হইতে ধারাবাহিক্াবে আবূ ইসহাক, ๒’বা, आবুল







 প্রতি রাকআাতে তিলাওয়াত করিতেন, সেই凶লি आমি নিচ্য় চিनि। এই বनिয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। তাঁার সহিত হযরত আনকামা অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। কিছুwণ পর হয়র্


 भূরাসমূহের মধ্য হইতে কুদ্র আয়াত বিশিষ্ট নূরা সমষ্ধিत প্রথম বিশটি সৃরা। উক্ত বিশটি সূরার শেষভাগে হইত্েেে সূরা দূথা ও সূরা নাবা।

হयরত ইবৃন মাসউদ (রা) কর্ত্তক গৃহীত কুর্যান মজীদ̆র বে ক্রমবিন্যাসের কथा
 বিন্যাসক্রন্মর বিরোধী, অন্যদিকক ত্মেনি সাধারণতাবে সাহাবীগণ কর্ত্ক অসমর্থিত ও



 দ্যারা উযা প্রयাণিত ইয়:

হयরতত আजস ইব্ন হ্যায়ফন (রা) হইচত ধারাবাহিকতাবে উসমান ইব্ন আবদুলুাহ, ইব্ন



ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আওস ইব্ন হুযায়ফা (রা) বলেন- 'আমি একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আগত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলাম।' অতঃপর হযরত আওস (রা) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহার একাংশ হইতেছে এই ঃ ‘প্রতিদিন ইশার . নামায আদায় করিবার পর নবী করীম (সা) আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। একদা তিনি ইশার নামাযের পর দীর্ঘফ্ষণ বিলষ্ব করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- হে আল্লাহ্র রাসূল! আমদের নিকট আসিতে আজ আপনার বিলম্ব হইল কেন? তিনি বলিলেন- ‘আজ কুরআন মজীদের একটি অংশ আমার সম্মুথে আসিয়াছিন। আমি ভাবিলাম, উহা তিলাওয়াত না করিয়া বাহিরে আসিব না।’ সকাল বেলায় আমরা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলামতোমরা কুরআন মজীদ কোন্ নিয়মে অংশ অংশ করিয়া তিলাওয়াত কর? তাহারা বলিল‘আমরা কুরআন মজীদের ত্ন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা এবং তের সূরাকে একটি অংশ বানাইয়া (নামাযে) তিলাওয়াত করি। আর মুফাসসাল (الـــفــل) অংশটি হইতেছে- সূরা কাফ হইতে কুরআন মজীদের শেষ পর্যত্ত।' ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ্ও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবদুল্নাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ালা जায়েফী হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য।

## কুরআন মজীদে নুকতা স্থাপন

কথিত আছে, থলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান কুরআন মজীদে নুকতা লাগাইবার জন্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ প্রদান করেন। তাহার নির্দেশে হাজ্জাজ্জ ই্র্ন ইউসুফ কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্হিত করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হন। হাজ্জাজ তথন ওয়াসিত নামক অঞ্চলের শাসনকর্ত ছিলেন। তিনি হযরত হাসান বসরী ও হযরত ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামারকে উক্ত কার্যে নিয়োজ্রিত কর্রেন। তাঁহারা উহা সম্পন্ন করেন। ইহাও কথিত আছে- আবুল আসওয়াদ দুয়েনী সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ নুকতত দ্বারা চিহিত করেন। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন- মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের একখানা কুরআন মজীদ ছিল। ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামা’র উহার অক্ষরসমৃহকে নুকতা দ্বারা চিহ্তিত করিয়া তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআন মজীদের পার্শ্বদেশে দশমাংশসূচক চিহ্ সর্বপ্রথম কে লাগাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন- উহাও হাজ্জাজ কর্তৃক সংবোজিত হইয়াছিল। আবার কে'হ কেহ বলেন- খলীফা মামূন সর্বপ্রথম উক্ত কার্य সম্পাদন করেন। আবূ আমর দানী বর্ণনা করিয়াছ্ন ঃ হযরতত ইব্ন মাসউদ (রা) কুরআন মজীদে দশমাংশশসৃচক চিহ্ লাগানোকে অপছন্দ করিতেন। তিনি উহা घষিয়া উঠাইয়া দিতেন। মুজাহিদও উহা অপছন্দ করিতেন। ইমাম মালিক বলেন- 'কুরআন মজীদদ কালি দ্বারা गশমাংশসূচক চিহ্ লাগানোতে কোন দোষ নাই; তবে তিন্ন রং দ্বারা উহা করা সগত নহে। মূল কুরআন মজীদে সূরাসমূহের প্রথম দিকে উহাদের আয়াতের সংখ্যা লিখিয়া রাথাকে আমি পছন্দ করি না; তবে ছোট ছোট বালক-বালিকা কুরআন মজীদের মে (থপ্তিত বা সম্পূর্ণ) সংস্করণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া

থাকে, তাহাত উহা ঐর্রপে লিখিয়া রাখার দোষ নাই।’ কাতাদাহ বলেন- ‘লোকগণ প্রথমে কুরআন মজীদের অক্ষরসমৃহের নুকতা লাগাইয়াছে; অতঃপর উহাতে পঞ্চমাংশের চিহ্ন ও পরে দশমাংশের চিহ্氵 লাগাইয়াছে।' ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর বলেন- মানুষ কুরআন মজ্জীদের অক্ষরসমূহে প্রথমে নুকতা লাগাইয়াছে। উহা অক্ষরের নূর। অতঃপর তাহারা আয়াতের শেশে নুকতা লাগাইবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। অতঃপর তাহারা কুরআন মজীদ ও উহার সূরাসমূহের প্রারষ্大ে প্রারষ্ভিক দোয়া এবং উহার সূরাসমূহের শেষে সমাপ্তিকালীন দোয়া সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। ইবরাহীম নাখঈ একদা একটি সূরার প্রারম্ভে প্রারম্ভিক দোয়া লিথিত দেখিয়া উহ্হ মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন- হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন- কুরআন মজীদ বহির্ভূত কোন কথা তোমরা কুরআন মজীদের সহিত মিনাইয়া দিও না। আবূ আমর দানী বলেন- পরবর্তীকালে মুসনমানগণ কুরআন মজীদের সকল সংক্করণে বিভ্ন্ন প্রকারের চিহ্ন লাগাইবার বিষয়ে একমত হইয়াছেন। তাহারা উহাকে জায়েয ও বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

## নবী করীম (সা)-এর সমীপে জিবরাঈল (আ)-এর কুর্ান তিলাওয়াত

উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) বলেন- হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাইতেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন- হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ফাত্মিা (রা) ও মাসরুক বর্ণনা করিয়াছেন মে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন- নবী করীম (সা) আমাকে গোপনে বলিয়াছেন- 'হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতি বৎসর আমাকে কুরআন মজীদ তুনাইতেন। এই বৎসর তিনি আমাকে উহা দুইবার অনাইয়াছেন। ইহাতে আমার মনে হয়, আমার ইন্তেকাল নিকটবর্তী হইয়াছে।' ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসটি এইস্থলে এইর্পপ বিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি অন্যত্র একাধিক স্থানে উহা অবিচ্ছ্নি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্মাহ্ ইব্ন আবদুল্মাহ্ যুহরী, ইবরাহীম ইব্ন সাদ, ইয়াহিয়া ইব্ন কুযাআহ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ‘নবী করীম (সা) নেক কাজে লোকদের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। আবার রমযান মাসে তিনি উহাতে অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। কারণ, রমযান মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাইতেন। তাঁহার সহিত হ্যরত জিবরাঈল (আ) সাক্ষৎ করিবার পর নেক কাজে তিনি প্রবহমান বাতাসের চাইতে অধিকতর দ্রুতগামী হইতেন। উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী শরীফের প্রথম দিকে এতদসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত জিবরাঈল (আ)
ग. এইর্রপেই (ইমাম) মালিক বলেন- তিলাওয়াতের জন্য রক্ষিত কুর্রান মজীদের অক্ষরসমূহ ও উহার নিখন পদ্ধতি উসমানী কুরজান মজীদের অক্ষরসমূহ ৩ উহাদের नিখন পদ্ধতির অনুส্রপ হইতে হইবে। অবশ্য বালক-বালিকাদের শিষ্কার জন্য ব্যবহত কুরজান মজীদে তাহাদের সুবিধার জন্যে উহার ব্যতিক্রু ঘটানোতে দোষ নাই। কুর্ান মজীদদ উহার সূরাসমূহের আয়াতের সং্থ্যা निথিয়া রাখা সষ্ণক্কে ইমাম মালিকের
 গিয়াছিন। প্রকৃত্পক্ষে এইই্গপ निখিত বিষয় কুরজান মজীদের সহিত মিনিয়া যাওয়ার আশংকা थাকে না বিধায় উহাত্র কোন দোষ নাই।
 বিবৃত ইইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।
 সালিদ ইবীন ইয়াयীদ़ « ইমাম বুথারী বর্ণনা করিয়াছেন : ‘প্রতি বৎসর একবার কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ননী করীম (সা)-কে ওনানো হইত। তবে যে বৎসর তিনি ইন্তিকাল করেন, जেই বৎসর দৃইবার তাঁহাকে উহা ঔনানো হইয়াছিল। নবী করীম (সা) প্রতি বৎসর দশ দিন ই'ত্তোফে বসিত্ত। কিন্তু যে নৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বৎসর বিশ দিন ই‘তেকাফে বসিয়াছিলেন।’ ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ এনং ইমাম ইব্ন गাজাহও উহা ঊপরোক্ত রাবী আবূ বকর হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরপপ একাধিক অধ্তস সনদাং়ণ বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের অন্যতম রাবী আবৃ বক্র হইতেছ্ছেন আবূ বকর ইব্ন আইয়ஈ্ এবং উহার অন্যতম রাবী আব্ হাসীনের নাম হইতেছে- উসমান ইব্ন আসিম। হযরত জিবরাঈল (আ) এবং নবী করীম (সা) পরম্পর পরস্পরকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাইতেন। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত রহিত (মানসূখ) হইয়া यাইবার পর উহা যেইরূপে বলবৎ ছিল, সেইরূপেই যেন উহা নির্ভুন ও নিশিতভাবে মাহফূজ ও সংরক্ষিত থাকে, সেই উদ্দের্যেই তাঁহারা উহা তিলাওয়াত করিয়া পরপ্পরকে শুনাইতেন। এই কারুণণ সর্বশেষ বৎসরে তাঁহারা উহা দুইবার তিনাওয়াত করিয়া পরস্পরকে ওনাইয়াছিলেন। হযরত উসমান (রা) কুরআন মজীদের সর্বশেষ আবৃত্তি অনুযায়ী উহাকে সংকলিত করিয়াছিলেন। তিনি রমযান মাসেই উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত মাসেই নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হইয়াছিল। আর এই কারণেই রমযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন মজীদ. তিলাওয়াতে কঠোর্ পরিশ্রম করিতেন। ইতিপূর্বে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

## কারী সাহাবাবৃন্দ

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আমর, ও‘বা, হাফস ইব্ন উমর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবদুল্মাহ্ ইব্ন आমর (রা) হयরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কथা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন- আমি তাঁহাকে (হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-কক) সর্বদা ভালবাসিয়া যাইব। কারণণ, নবী করীম (সা)-কে বলিতে অনিয়াছি : ‘তোমর়া চারিটি লোকের নিকট হইতে কুরআন মজীদ গ্রহণ কর (১) আবদুল্নi২্ ইব্ন মাসউদ (২) সালিস (৩) মু‘আय ইব্ন জাবাল এবং (8) উবাই ইব্ন कা‘ব।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী(র) সাহাবায় কিরামের সদতুণাবলী (مناقب) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদের একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী মাসরূক হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আ'মাশ প্রমুখ রাবীর অষঃস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে প্রশংসিত সাহাবী চতুষ্ট্যের মধ্য হইতে হযরত আবদুল্নাহৃ ইব্ন মাসউদ (রা) এবং আবূ হযায়ফা-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলান হযরত সালিম (রা) ছিনেন প্রথম যুগের মুহাজ্জির সাহাবা। হযরত সালিম (রা) ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্ধ্য একন্নন। মদীনায় নবী করীী (সা)-এর आগমনের পৃর্নে তিনি নামাল্ ইমামতি


উৰই ইব্ন কা‘ব (রা) ছিনেন আনসার সাহাবা। তাঁছদের স্থান ছিল নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের गद८? !

শাকীক ইব্ন সালমাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে আ’মাশ, হাফস, উমর ইবৃন হাফস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : শাকীক বলেন- একদা হযরত আবদুল্নাহৃ ইন্ন মাসউদ (রা) অমাদের সম্মুখে বক্ত্ত্ত প্রদান করিতে গিয়: বলিলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি নিশতয় স্বয়ংং নব্বী
 আল্লাহ্র কসম! নবী করীী (সা)-এর সাহাবীগণ জানেন বে, ‘তাহাদের মটধ্য যাহারা অল্মাহ্র কিতাব সম্বた্ধে অধিকতর জানের অধিকারী, आমি তাহাদের অন্যতম। কিন্ুু আমি তাহদদের মধ্যে উত্ত্ম ব্যক্তি নহি।' রাবী ‘াকীক বলেন- বক্তৃতা শ্ৰে হইবার পর অমি লোকদের মর্জলিলে ব্রসয়া পড়িনাম। তাহারা কি বনে, তাইা শ্রবণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিন্ i কিন্ুু শাহাকেও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ঊপরোক্ত কথার বিরোধিতা কর্করে তুনিলাম না।

আলকামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহশ্দদ ইব্ন কাছীর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ आলকামা বলেন- একদা আমরা হিমস্ নগার্ অবস্থান করির্তেছিলাম। সেথানে একদিন হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সৃরা ইউসুফ তিनাওয়াত করিলেন।
 বলিলেন- आমি ননী করীম (সা)-কে (উহা) পড়িয়া ※্যাইয়াছি২ লোকটি বলিল- ‘আপনি সঠিক পড়াই পড়িয়াছেন।' লোকটির মুখে হयরত ইব্ন মাসউদ (রা) অরের গন্ধ পাইলেন।心িনি বলিলেন- ‘তুমি একদিকে মদ্য পান করো আর অন্যদিকে আল্মাহ্র কিতাবকে অবিপ্ধাস করিতে সাহ্স করিতেছ?’, অতঃপর তিনি (মদ্য পানের শাস্তিস্বর্দপ) লোকটিকে দোররা মারিলেন।

মাসরুক হইতে ধারাবাহিকভাবে সুসলিম, आ'মাশ, হাফস, উমর ইব্ন হাফস ও ইমাম রুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন- বে সত্তা ভিন্ন কোন মা‘বূদ নাই, সেই সত্তার কসম! কুরআন মজীদের প্রতিটি সূরার অবতীর্ণ হইবার স্থান সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের শানেনুযূন সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। আমি यদি জানিতে পারিতাম, কুরআন মজীদ সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি রহিয়াছে, তবে তাহার নিকট উষ্ট্রযান পৌছিলে আমি উহাতে আরোহণ করিয়া তাহার নিকট পৌছিতিাম।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) নিজের সম্বক্ধে উপরে বর্ণিত যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ও বাস্তব। নিজের সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধে এইর্রপ প্রশংসামূলক তথ্য প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে অन্যায় বা অসমীচীন নহে। এইর্ধপে হযরত ইউসুফ (আ) নিজের সম্বক্ধে মিশরের অধিপতির নিকট প্রশ৷ংসামৃলক তথ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন :


 नিকট ইইতে শিখিয়ায়ি।
 আমাকে উহা শিখাইয়াছেন। উহাতে আরও উট্gেথিভ ইইয়াছে : অামি লোকটির সহিত কথা বলিবার সময়ে তাহার মুথে মদের গক্ধ পাইনম $\qquad$ ${ }^{\prime}$
(আমাকে যমীনে উৎপন্ন পণদ্র্রব্যের দায়িত্ণে নিয়োজিত করুন; আমি নিচয় রঙ্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ও এতদসম্বন্কীয় জ্ঞানের অধিকারী।)

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় নবী করীম (সা)-এর এই বাণীই যথেট্ট যে, নবী করীম (সা) বলেন- ‘তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হইতে কুরআন মজীদ শিক্ষা করিও।' অতঃপর নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নাম উল্নেখ করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুসআব ইব্ন মাকদাম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন- কুরআন মজীদ যেইরূপে নাयিল হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহাকে ঠিক সেইর্রপে অবিকৃত অবস্থায় পড়িতে চাহে, সে যেন উহা ইব্ন উর্মে আব্দ (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ)-এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।’ ইমাম আহমদও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ধতন সনদাংশে! এবং আবূ মুআবিয়া প্রমুখ রাবী এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত দীর্ঘ এবং উহাতে একটি ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে। ইমাম তিরমিयী এবং ইমাম নাসায়ীও উহা উপরোক্ত রাবী আবূ মুআবিয়া হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ষতন সনদাংশে এবং অন্যর্nপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম দারে কুতনী উহাকে সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আমি (ইব্ন কাছীর) উহাকে ‘মুসনাদে উমর’ নামক হাদীস সংকলনে উল্লেখ করিয়াছি। ‘মুসুনাদে আহমদ’ সংকলনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছছন- 'কুরআন মজীদ যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, বে ব্যক্তি উহাকে ঠিক সেইর্রপপ অবিকৃত অবস্থায় পড়িতে চাহে, সে বেন উহ্হা ইব্ন উম্মে আব্দ-এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।'

কাতাদাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, হাফস্, ইব্ন উমর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কাতাদা বলেন- একদা আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম (সা)-এর যুগে কে কে কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত একত্রিত (মুখস্থ) করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন- ‘চার ব্যক্তি। তাঁহারা সকলেই আনসার সাহাবী : (১) উবাই ইব্ন कা‘ব (২) মু‘আয ইবৃন জাবাল (৩) यায়দ ইব্ন ছাবিত এবং (8) আবূ यায়দ।' ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী হুমাম হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং অন্যক্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন- হযরত আনাস ইব্ন गালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছুমামাহ, হাসাইন ইব্ন ওয়াকিদ এবং ফ্যলও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে ছুমামাহ ও ছাবিত, আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুছান্না, মুজাল্লা ইব্ন আসাদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : হयরত আনাস (রা) বলেন-'নবী করীম (সা)-এর জীবদ্mশায় চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সং্পহ করেন নাই। ঢাঁহারা হইতেছেন ঃ (১) আবূ দারদা (২) মু‘আय ইব্ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং (8) আবূ যায়দ। আমরা ঢাঁহার উত্তরাধিকারী।

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় উপরোiক্ত চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সং্্রহ করেন নাই। প্রকৃত তথ্য এই বে, একাধিক মুহাজির সাহাবীও নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়ান সং্প্রহ ও এক্র করেন নাই। এই কারণেই উক্ত হাদীসে ু্বু

আনসার সাহাবীদদর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহারা ইইতেছেন : (বুখারী ও মুসলিম উভয় কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুযায়ী) (১) হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব- (ু্যু বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুয়ায়ী এইস্থলে অবশ্য হযরত আবূ দারদা) (২) হযরত মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) (৩) হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) এবং (8) হযরত আবূ যায়দ (রা)। উক্ত সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ यায়দ (রা) ভিন্ন অন্য সকলে মশহুর ও সুপরিচিত। উক্ত হাদীস ভিন্ন অনা কোন হাদীসে তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় নাই। তাঁহার নাম কি? সে সম্বন্ধে ইতিহাসंকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন- তাঁহার নাম কয়েস ইব্ন সাকান ইব্ন কয়েস ইব্ন জাউরা ইব্ন হারাম ইব্ন জুনদুব ইব্ন আমের ইব্ন গানাম ইব্ন আদী ইব্ন নাজ্জার।’ ঐতিহাসিক ইব্ন নুমায়ের বলেন- তাঁহার নাম ইইতেছে সা‘দ ইব্ন উবায়দ ইব্ন নু‘মান ইব্ন কয়েস ইব্ন আমর ইব্ন यায়দ ইব্ন উমাইয়া। তিনি ‘আওস’ গোত্রের লোক ছিলেন।’ কেহ কেহ বলেন-‘তাঁহারা স্বতন্ত্র নামের স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি। উভয়ই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত একত্রিত করেন।'

ইমাম আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী তাঁহার যে নাম-পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই সঠিক। ওয়াকিদী কর্তৃক উল্লেখিত পরিচয়ে দেখা. যায়- তিনি ‘খাযরাজ’ গোত্রের লোক ছিনেন। উহাই নির্ভুল। কারণ হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন- ‘আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী।’ আর হযরত আনাস (রা) বে খাযরাজ গোত্রের লোক, তাহা নিণ্চিত। ঢ্রমনকি কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে মে, হযরত আনাস (রা) বলেন- ‘তিনি আমার জনৈক পিতৃব্য ছিলেন।' হयরত আনাস (রা) হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন- ‘একদা আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের কাছে গৌরব প্রকাশ করিবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইন। আওস গোত্রের লোকেরা বলিল- আমাদের গোত্রে এমন শহীদ রহিয়াছেন, यাহাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন- হানযানা ইব্ন আবূ আমের। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহাকে মৌমাছির đাঁক শত্রু ইইতে রক্ষা করিয়াছিন (حمته الدبر)। তিনি হইতেছেন আসিম ইব্ন ছাবিত। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহার মৃত্যুতে আল্নাহ্ তাআলার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি হইত্ছেন- সা'দ ইব্ন মু‘আय। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহার একার সাক্ষ্যকে দুইজনের সাক্ষ্যের সমান মূল্য দেওয়া হইয়াছিল। তিনি হইতেছেন খুযায়মা ইব্ন ছাবিত।' এবার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলিল- ‘আমাদের গোত্রে এমন চারজন লোক রিহিয়াছেন, यাহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সং্্রহ ও একত্র করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইইতেছেন (১) উবাই ইব্ন কা‘ব (২) মু‘আয ইব্ন জাবাল (৩) यায়দ ইব্ন ছাবিত এবং (8) আবূ যায়দ।' উক্ত রিওয়ায়েত সহ সকল রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, আবূ যায়দের গোত্র পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন ভে, উক্ত আবূ যায়দ বদরের যুদ্ধে অংশগ্গহ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াহিলেন। যুহরী হইতে মৃসা ইব্ন উকবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী বলেন- আবূ যায়দ কায়স ইব্ন সাকান ‘জিসরে আবূ উবায়দ’-এর যুদ্ধে পনের হিজরীর শেষ দিকে শহীদ হন।

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যেও বে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন, याँহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সং্পহ ও একত্র করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই
 (রা)-কে মুহাজ্জির ও আনসার সকল সাহাবীগণের ইসাম বানাইবার প্রসপ্গে বলিয়াছিলেন‘আাহাবীদের জামাআতের মধ্যে যে ব্যক্কি আল্লাহ্র কিতাবের কিরাআতে অধিকতর অ্গগামী, जে-ই তাহাদের ইমাম হইাব।' উক্ত হদীী দ্বারা প্রমাণিত হয় এে, হ্যরতত जাবূ বকর সিদীক

 आন্নাচনা উহ। হইতে গৃইীত হইয়াছে। শায়নের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় অখণীীয় যুক্তির ঊপ্রর প্রতিষ্ঠিত। হাফিজ ইব্ন সামআনীী এ সন্বন্ধে একাটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছ্ন। '‘ুসনানে ‘শায়খাইন’ নামক হাদীস সংকননে এই বিষয়ে আiি সুবিস্তারিত আলোচন্! করিয়াছি।

সুহাভির সাহাবীদের মধ্যে যাহারা নবী কর্ডীম (সা)-এর জীবদ্দায়, কুরআান মজীদের সূরা ও आয়াত্সমฺহ একত্রিভ করিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) এবং হযরত হযরত আর্লী (রা)-ও তाহাদের অন্তর্ডুক্ত ছিনেন। হ্যর্ত উসমান (রা) এক রাকাআতে সমগ্র কুর্রান মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছিনেন। আমি অচিরেই উহা আলোচনা করিব। কথিত আছে, কুরতান মজ্জীদ যে তারতীবে गাयিল হইয়াছিল, হযরত জলী (রা) উহা সেই তারতীবে সংকলন कরিয়াছিনেন। এ সম্বন্ধ্র পৃর্বেই আলোচনা করিয়াছি। नবী করীম (সা)-এর জীীफ্দশায় যে সকল মুহাজির সাহাবা কুরুআ মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংকলন করিয়াছিলেন, হবরত ইব্ন মাসউদ (রা) ঢাহাদদর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিপৃর্বে বর্ণিত ছইয়াছে বে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন- 'কুরআন মজীদের প্রতিটি অয়াত্রে অবতরণন্থল্ ও অবতরণের ঊপলफ্ক সম্বc্ধে আমি অ্অষিকতর জ্নানের অধিকারী। যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, অল্লাহৃর কিতাব সম্বক্ধে আমার চ.ইডে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কেহ রহ্য়াছেন, তবে তাহার নিকট


নবী করীম (সা)-এর জীীদ্দশায় যে সকল মুহাজির সাহাবা কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, ইয়তত আবূ হহায়ফা (রা)-এর আयাদকৃত গোলাম হযরত সালিম (রা) তাঁহার স্গান ছিল অতি উধ্ধ্ধে। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। যে সকল গুহাজির সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন आব্বাস (রা)-ও ছাঁহাদ্রে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিनि ছিলেন নবী করীম (সা)-এর চাচাত্ত ভাই। ঢাঁহার পিতা হयরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহ এবং নবী করীম (সা)-এর পিতামহ একই ব্যক্তি- আবদুল মুন্তালিব। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র এবং কুর্ান মজীদের ব্যাখ্যাতা। ইতিপূর্বে মুজাহিদ হইরে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বলেন- ‘আমি দুইবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ఆনাইয়াছি। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করিবার পর আমি থামিয়া গিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতাম।' যে সকল মুহাজির সাহাবা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুর্ান মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংণ্রহ কর্রিয়াছিলেন, হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন হাকীম ইব্ন সাফওয়ান, আবদুল্নাহ্
 সনদাংশে ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করিয়:ছছন যে, হযরু আবদুল্নাহ্ ইব্ন

आমর (রা) বােন : आমি কুরजান মজীদের সূরা ও আয়াতনমূহ এক্রিত করিয়া উহা প্রিি রাব্রিতে তিলাওয়াত করিতাম। এক্দা এই সংবাদ নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি আมাকে বनिলেন- ‘উश এক মাসে একবার তিনাওয়াত কর।’ অতঃপর হयরত आাবদুন্নাহ






 सी



 बबिताएছन।















 কड़িত পার্লে नाई।









কাছীর (১ম খ(s)—>২
 यूবाয়木, হাবীব ইবุন অাবূ ছবিত, সুফিয়ান, ইয়াহ্য়, সাদাকা ইব্ন ফ্यन ও ইমাম বুथারী (র) বর্ণना করিয়াছেন বে, হयরত উমর (রা) বनिয়াছেন- আनी (রা) হইতেছেন বিচারকার্যে

(চলমান) সাহাবা চতুষ্টয়ের নাম এই বিষয়ে বিথ্যাত হইয়া fিয়াছে। হযরত আনাস (রা) তাহার জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী মাত্র উক্ত চারিজন সাহাবীর নাম এই প্রসহ্গে উন্নেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষ অন্যান্য একাধিক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সমূহ সঞ্অহ করিয়াছিলেন।
 আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করা। উক্ত চারিজন সাহাবী নবী করীী (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ লিখিত আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত কর্রিয়াছিলেন। অন্যান্য, যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন, ঢাঁহারা উহা মুখস্থ আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়ায়াছেন।
সপ্তম ব্যাখ্যা এই «ে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত সাহাবা চতুষয় ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী প্রকাশ করেন নাই বে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জীবफ্দশায় কুরআন মজীদ পরিপূর্ণর্দপে সং্গহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ই উহা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা উপরোক্তর্দপ কथা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা কুর্যজন মজীদের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হইবার পৃর্বে এইর্রপ দাবী করা সমীচীন ও সঠিিক নহে। পক্ষান্তরে, উক্ত চারিজন’ সাহাবী মনে করিয়াছেন শে, ‘কুরজন মজীদের অবতীর্ণ আয়াত্সমূহ তাঁহারা সং্থ্রহ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা কুরআন মজীদ সগ্রহ করিয়াছেন এইর্দপ দাবী করা অসঙ্গত ও অসমীচীন নহে। এই কারণে হযরত আনাস (রা) মাত্র চারিজন সাহাবীর নাম উন্লেখ করিতে পারিয়াছেন।
অষ্মম ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেথিত একত্রিতকরণ (الجمـ) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে- কুরআন মজীদ শ্রবণ করা, অন্তরে উহার প্রতি অনুগত হওয়া এবং উহা কার্য্র পরিণত করা। আলোচ্য হাদীসে মাত্র উল্নেখিত সাহাবী চতুষ্টয়ই নবী .করীম (সা)-এর জীবफ্দশায় কুরআন মজীদকে উপরোক্ত অর্থে একব্রিত করিয়াছিলেন বলিয়াই হयরত आনাস (রা) মাত্র তাহাদের চারিজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ‘যুহু' পরিচ্ছেদে আবূ যাহেদ নামক রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একটি লোক হযরত আবূ দারদা (রা)-এর নিকট আসিয়া বনিল- আমার পুত্র কুরআন মজীদ্দ জমা করিয়াছে। ইহাতে হযরত আবূ দারদা (রা) বলিলেন- ‘আয় আল্নাহ্! তোমার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি কুরান মজীদের উপর আমল করিয়াছে, একমাত্র তাহার সম্ধেই্ধে বনা চলে লে, সে কুরআন মজ্টীদ জমা করিয়াছে।'
উপরে আলোচ্য হাদীসের বে সকল ব্যাথ্যা উল্নেখিত হইল, উহার অধিকাংশই কষ-কল্পিত ব্যাখ্যা। বিশেষত সর্বশেষ ব্যাথ্যাটি (অষম ব্যাখ্যাটি) হইতেছে একেবারেই অयৌক্তিক, অসপ্গত ও বাতিল ব্যাখ্যা। উহ্হ জ৭নত্ত সত্যের স্পষ্ট অস্বীকৃতি ভিন্ন কিছ্ নহে। এক কথায় সর্বশেষ ব্যাথ্যাটি সত্যের অপলাপ মাত্র।
আলোচ্য হাদীসের অন্য একটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা এই শে, হযরত আনাস (রা) যেহেহু খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, তাই তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্রী আওস গোত্রের মুকাবিলায় খাযরাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া থাयরাজ গোে্রীর উক্ত চারিজন সাহাবীর নাম উন্नেখ করিয়াছেন। তাঁাহার উদ্mেশ্য, নবী করীম (সা)-এর জীবफশায় কুরআন মজীদের সৃরা ও আয়াতসমূহ জমা করিবার কৃত্ত্বি आওস ও থাयরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে ত্ধে থাযরাজ গোত্রের রহিয়াছে; আওস গোত্র উক্ত কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই। উভয় গোত্রের বাহিরের কোন সাহাবী উক্ত কৃত্ত্রের অধিকারী হইতে পারেন নাইএএইর্রপ কথা বুঝানো হয়তত আনাস (রা)-এর উদেশ্য নহে।
आলোঁচ্য হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যাও কাহারও মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। উহা এই যে, হयরত আনাস (রা) যেহেতু খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, তাই উক্ত গোত্রের নোক ভিন্ন অন্য কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই- তিনি আ্যানসারীই হউন আর হুহাজিরই হউন। তবে এইর্রপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা বে একেবারেই কম তাহা না বলিলেও চলে।

ব্যক্তি। আর আমরা নিশয় উবাই কর্তৃক পঠিত কিডু কিরাআত পরিত্যাগ করিব। এদিকে উবাই কিন্তু বলিয়া থাকেন- 'আমি উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং কোনক্রুেই উহা পরিত্যাগ করিব না।’ অথচ স্বয়ং আল্মাহ্ ত‘আলা বলেন ঃ

(চলমান) বিপুলসংথ্যক হাদীস দ্মারা প্রমাণিত হয় বে, হযরত आবূ বকর সিদ্লীক (রা) নবী করীম (সা)-এর জীবफ্দশায় কুরআন মজীদ হিশ্জ করিতেন। অত্র গন্থের الــبـعث নামক পরিচ্ছেদে উল্নেখিত হইয়াছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় গৃহের আস্গিনায় একটি ব্যক্তিগত ইবাদতখানা বানাইয়াছিলেন। তিনি সেথানে বসিয়া কুরআন মজ্জীদ তিলাওয়াত করিতেন। (অর্থাৎ কুরআন মজীদের যতটুকু নাযিন হইয়াছিল, তিনি ঊহার ততটুকুই তিলাওয়াত করিতেন।) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক সম্পর্কিত উক্ত তথ্য সন্দেহাতীতরূপপ সত্য। কারণ, স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুর্যআন মজীদের শিক্ষা লাভ করিবার জন্যে তিনি ছিনেন অত্যন্ত ইচ্ছুক ও আগহান্ৈিত। উভয়ের মক্কায় অবস্থানকালে নবী করীম (সা)-এর জন্যে তিনি নিজের মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হ্বদয়ে পার্থিব চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে ৩ধ্রু
 आয়েশা (রা) বলেন ভে, নবী করীম (সা) সকালে-বৈকালে ঢাহাদের বাড়ীতে আগমন করিতেন। হিজরত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে টহা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে শে, নবী করীম (সা) (মৃত্যুশ্যায় শায়িত অবস্থায়) বলিয়াছিলেন, সাহাধীদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের কিরাআতে অধিকতর অজ্যগামী, সেই ব্যক্তি নামাযে তাহাদের ইমাম হইবে। অন্যত্র উল্মেথিত হইয়াছে বে, নবী করীম (সা) উহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিই ইস্রিত করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি সহীহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যত্র আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় হयরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে নামাযে সাহাবীদের ইমাম হইতে আদেশ দিয়াছিনেন। ইহা দ্যারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সকল সাহাবীর মধ্যে কুরুন মজীদের কিরাআতে অধিকতর অপ্গপামী ছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরুত আनী (রা) সম্বক্ধে অन্যত বর্ণিত হইয়াছে শে, তিনি নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে কুরআন মজীদকে উহার অবতরণের ক্রম অনুসারে বিন্যত করিয়াছিনেন ।
ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে হযরত আবদুল্ধাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন आমর (রা) বলেন- আমি কুরআন মজীদ জমা করিয়া প্রতি রাত্রিতে উহা তিলাওয়াত করিতাম। একদা নदी করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিনে তিনি আমাকে বলিলেন- তুমি উহা একমাসে একবার তিলাওয়াত কর। হাদীসের অবশিষ্টাংশ এইস্থলে অনুল্নেখিত রহিয়াছে। সহীহহল বুখারীতে আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আयাদকৃळ গোলাম হযরত সালিম (রা)-এর নাম উল্লেখিত রহিয়াছে। তাহারা সকলেই মুহাজির ছিলেন। সাহাবীनের মধ্যে হইতে যাঁহারা কারী ছিলেন, ইমাম জবূ উবায়দ তাহাদের নামের একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন। তাঁাদের মধ্যে যাহারা মুহাজির ছিলেন, তাঁাদের নাম এই ঃ চার থनीফা, হযরত তালহা, হযরত সা’দ, হযরত হহযায়ফা, হযরত সালিম, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবদুল্নাহৃ ইবৃন সায়েব, হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ, হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন আমৃর এবং হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)- ইহারা সকলে মুহাজির পুরুষ্ব। মহিলা মুহাজির কারীগণ হইতেছেন : হযরত জায়েশা, হযরত হাফসা এবং হযরত উচ্মে সালামা (রা)। অবশ্য ইহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর কুরআন মজীদের কিরাজতের শিক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব, হযরত আনাস (রা) কর্ত্তক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি তাঁাদের বিষয়ের সহিত সংঘর্যশীল নহে। ইমাম ইব্ন আবূ দাউদ তাঁার ‘কিতাবুশ শারীआহ’ নামক পুস্তকে মুহাজির কারী সাহাবীদের মধ্যে হযরতত তামীম ইব্ন আওস দারী এবং হযরত উক্বা ইব্ন আমেরের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আনসার কারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি হযরত উবাদা ইব্ন সামিত, হযরত মাআজ (যিনি আবূ হালীমা নামেও পরিচিত ছিলেন), হযরত মাজমা' ইব্ন হারিছ, হযরত ফুযালাহ ইব্ন উবায়েদ, মাসলামা ইব্ন মাখলাদ প্রমুখ সাহাবীর নাম উল্মেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এ্রর ইন্তিকালের পর কৃরআন মজীদের সূরা ও आয়াতসমूহ জমা করিয়াছিনেন। আবূ আমর দiনী কারী সাহাবী হিসাবে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক কারী সাহাবী হিসাবে হযরত আমর ইব্ন আস (রা), হযরত সা‘দ ইব্ন ওক্কাস এবং হযরত উম্মে ওরাকার নামও উল্লেখ করিয়াছেন।
 रল্যাণকর অথ্রা উহার সমকদ্ম অ!য়াত তদস্থালে স্থাপন করি!'

ইহা দ্মারা প্রমাাৎত হয় «ে, বিজ্ঞ বাক্তিও কখনো কখনো এইর্প কথা বলিয়া থাকেনযাহকে তিন্ন সঠিক ও নিভ্ভুন মনে করিনেে উহা প্রকৃতপকে ভ্রান্ত ও অবাস্তব হইয়া থাকে।
 (नবী ক্ীীম সা) ভিন্न কাহরো প্রতিটি কথাই এ্থহায়াগ্য নহে; বরং এই কবরের অধিবাসী ভিন্ন অन্য <্য কোন ব্যক্তির কোনও কথা গ্রহণযোগ্য এবং কোনও কথা প্রত্যাখ্যান্যোগ্য হইয়া থাকে। অর্ধাৎ ધ্রকমাত্র নবী ক্রীম (সা)-এর প্রতিটি কথাই গ্গহণযোগ্য; অন্য কাহারো প্রতিটি কথা সৌইর নহহ।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) সূরা ফতিহাসছ বিভিন্ন সূরার ফयীলত় বর্ণনা করিয়াছেন। आমি প্রতিটি সূরার তাফসীরের স্হিত উহার ফयীলত বর্ণনা করিয়াiি। অতএব এখানে উহার বর্ণনা প্রদান হইতে বিরত রহিলাম।

## কুরআন তিলাওয়াতের সময় রহমতের ফেরেশতার অবতরণ

হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকजাব্ মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম, যায়দ ইব্ন হা'দ, লায়ছ ও ইসাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন :

একদা রাজ্রিকাল্ল উসায়দ ইব্ন হুযায়ের সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিতেছিন্লন। তাঁহার ঘোড়াটি তখন নিকটেই বাঁধা ছিন। সহসা উহা চতুর্দিকে লাফ দিতে লাগিল। 依 চুপ
 আবার লাফাইতে লাগিল। তিনি চুপ করিলেন। ঘোড়াটিও থামিল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ঘোড়াটিও পুনরায় লাফাইতে লাগিল। এবার তিনি (তিলাওয়াত ত্যাগ করিয়া ঘোড়াটির কাছে) ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। ঢাঁহার মনে আশiংকা হইয়াছিল, যোড়াটি তাঁহার পুত্রকে পদদল্তিত করিতে পারে। তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।................ এক সময়ে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। সকাল বেলায় তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘ওহে ইব্ন হুযায়র! তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকিলে না ককন? ওহে ইব্ন হ্যায়র! তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকিনে না কেন?’ হযরত উসয়দ ইব্ন হুযায়র বनिলেন- আমি আশংকা করিলাম यে, যোড়াটি (আমার পুত্র) ইয়াহিয়াকে পদদলিত করিবে। সে ঘোড়াটির কাছেই ছিল। আমি মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাহার (স্বীয় পুত্রের) নিকট গেলাম । তথায় আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেথিতে পাইলাম, উর্ধ্ধে চাঁদায়ার মত

[^8]


 নিকটে आগমন কর্য়য়াছিলেন। ঢুমি সকান বেনা পর্যত্ত তিনাওয়াত অব্যাহত রাখিলে লোকক সকান বেনায় তাঁহাদিগকে লেথিতে পাইত। তাহারা তখন লোকদ্র নিকট হইতে পর্দার অত্তরালে थाকিতেন না। উক্ত রিওওয়াเ্যেতের অনাতম রাবী যায়দ ইবনন হাদী বলেন- হयরত
 খাকাব (রা) आমার নিকট উপরোক রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম নুथারী (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত ক্রপপই বিষ্ম্নি সনদ্দ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীলের উপরোক্ত দুইটি সনদের প্রথম সনদে দুইটি স্থান্ন বিচ্মিন্নত রহিহ়াছে ঃ থ্রথমত,
 नाड घটে নাই। মूহাম্দের পরিচয় হইতেছে মুহাশ্পদ ইব্ন ইবরাহীম ইব̣ন হারিছ তায়মী মাদানী তাবেঈ। তিনি হিজরী বিশ সনে অब्र বয়সেই মারা যান। হযরত উমর (রা) তাঁার জানাযার নামাযে ইমামতী করেন। দিতীয়ত, লায়হ ব্যেহু ইমাম বুখারীর উস্তাদ নহেন, তই উক্ত হাদীস তিনি লায়ছের নিকট হইতে সরাসরি ఆনেন নাই।

ইমাম বুখারীও বলেন নাই- 'লায়ছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।' বহং তিনি বनिয়াছছন- ‘नाয়ছ বনিয়াছছন।' অতএব সনদের এই স্থলেও বিচ্চ্নিত্র রহিয়াছে। ইমাম


 ইয়াহিয়া ইব্ন आদ্দুন্মাহ্ ইব্ন বুকায়র উহা উপরোত্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছছন।’ আমি (ইবৃন
 দেথিতে পাই নাই।
 হইতে ধারাবাহিকजাবে যুহাম্ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হরিহছ তায়মী, ইয়াयীদ ইব্ন जাবদুन्बाহ़ ইব্ন উসামাহ ইব্ন হাদী, লায়ছ, आবদুল্নाহ ইব্ন সাनिক ও ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়़ আমার নিকট বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ (অতঃপর রাবী টপরোক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন)। ইমাম আবূ





 ক্রিয়াছেন। बाয়ছ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্রতন সনদাংণশ এবং নায়ছ হইতে ধারাবাহিক্যাবে
 অতএব দেथা যাইত্ছে, ইমাম নাসাঈ উত্ত পুষ্তক্কে উহা দুইটি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরতত

আবূ সাঈদ భুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে আবদুল্নাহ্ ইব্ন খাব্বাব, ইয়াবীদ ইব্ন হাদী, ইবরাহীম, ইয়া‘কুব ইব্ন ইবরাহীম, আহমদ ইব্ন সাঈদ রিবাতী ও ইমাম নাসাঈ উহা ‘সাহাবীগণের ব্যক্তিগত অণাবলী’ নামক পুস্তকেও বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে : ‘হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন- ‘একদা উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) স্বীয় অশ্বশালায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলেন ।... ... ....।' উহাতে একথা উল্লেথিত নাই যে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) হयরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে উছা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বাহাত উহাই মনে হয়। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন কা‘ব, ইব্ন মালিক, ইব্ন শিহাব, লায়ছ, आবদুল্নাহ্ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ বলেন যে, 'একদা তিনি স্বীয় গৃহের উনুক্ত স্থানে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলেন। ঢাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মষ্ষুর।"অতঃপর রাবী পৃর্বে বর্ণিত হাাদীসের অনুর্রপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত উসায়দ ইব্ন হহায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়না, ছাবিত বান্নাঈ, হাা্মাদ ইব্ন সালমাহ কুবায়সা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ (রা) বলেন- একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরय করিলাম হে আল্ছাহৃর রাসূল! গত রাত্রিতে আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করিতেছিলাম। উহা শেষ করিবার পর আমি আমার পচাতে ধপাস করিয়া কোন কিছুর পড়িয়া যাইবার শব্দ তুিতে পাইনাম। আমি ভাবিলাম, আমার ঘোড়াটি হাট্টিতেছে। নবী করীম (সা) বলিলেন- ওহে আবূ উসায়দ! তুমি বলিতে থাকো। তিনি ইহা দুইবার বলিলেন। হযরত উসায়দ বলিলেন১ : আমি তাকাইয়া দেথি, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থ্ন্ন লন্ঠনের মত কতগুলি বস্তু রহিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন- ওহ়ে আবূ উসায়দ।! তুমি বলিতে থাক। হযরত উসায়দ বলিলেনআল্নাহ্র কসম! আমি আর বলিতে পারিলাম না । নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘উহারা ছিলেন ফেরেশতা। উহারা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শ্রবণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তুমি তোমার তিলাওয়াত কার্य চালাইয়া গেলে আচর্যকর বিষয়সমূহ দেখিতে পাইতে।'

আবূ ইসহাক ইইতে ধারাবাহিকভাবে ঔ‘বা ও ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইসহাক হযরত বারা (রা)-কে এইর্রপ বলিতে ওনিয়াছেন ঃ একদা রাত্রিকালে এক লোক সৃরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিন। সহসা সে স্বীয় বাহন অথবা অশ্বকে লাফাইতে দেখিল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, (উর্ধ্রে) একચণ মেঘের মতো কি যেন রহিয়াছে। লোকটি উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন- উহা ছিল সাকীনাহ (প্রশান্তি)। উহা কুরআন মজীদের উদ্দেশে অথবা কুরআন মজীদের উপর নাযিল হইয়াছিল।’ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা উপরোক্ত রাবী ত‘বার মাধ্যমে বর্ণনो করিয়াছেন। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত লোকটি ছিলেন, হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা)। এই বিষয়টি সনদ শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কিত। ইমাম জুখারী কর্তৃক বর্ণিত বিচ্ছ্ছি সনদের হাদ্ীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীস হইতেছে অতি বিরল বর্ণনাভপ্গিতে বর্ণিত। তিনি উহা

[^9]ব্যতিক্রমষর্মী বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর লফ্ষণীয় শে, উক্ত হাদীসের বক্তব্য বিষয় বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক প্রদত্ত "কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ’ এই শিরোনামে বিষৃত হইয়াছে। এই প্রসগ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে বে, হযরত উসায়দের উপরোক্ত ঘটনার অনুর্রপ একটি ঘটনা হযরত ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শাম্মাসের বেলায়ও ঘটিয়াছিল। জারীর ইব্ন ইয়াयীদ ইইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্ন হাযিম (জারীর ইব্ন ইয়াयীদের ভ্রাতুশ্পুত্র) ইবাদ ইব্ন উব্বাদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জারীর ইব্ন ইয়াযীদ বলেন- মদীনার বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আরय করা হইল- হে আল্মাহ্র রাসূল! আপনি কি যুনেন নাই যে, গত রাত্রিতে সারাক্ষণ ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শাা্মাসের গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত ছিন? নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তবে সে হয়ত সৃরা বাকারা তিলাওয়াত করিয়াছিল।' অতঃপর ছাবিতের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন- ‘আমি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিয়াছিলাম।’
‘কোন জামাআত আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্রিত হইইয়া यদি তাঁহার কিতাব তিনাওয়াত’ করে এবং একজন আরেকজনকে উহা শিক্ষা দেয়, তবে তাহাদের উপর নিস্চিতভাবে প্রশান্তি নাযিল হয়, তাহাদিগকে রহমত বেষ্টন করিয়া লয়, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে এবং যাহারা আল্মাহ্ তাআলার নিকট রহহিয়াছেন, তিনি তাহাদের নিকট সেই জামাআতের লোকদের বিষয় আলোচনা করেন।' ইমাম মুসলিম (র) উহা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্মাহ্ তা আলা বলেন :
"আর তুমি ফজরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো; ফজরের তিলাওয়াত নিশচয় পর্যবেক্ষিত হইয়া থাকে।'

কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন- 'ফেরেশতাগণ ফজরের তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।’ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হ়রায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- তোমাঁদের নিকট ফেরেশতাগণ রাত্রিতে ও দিনে পালাক্রমে আগমন করেন। তাঁহারা উভয় দলই ফজরের নামাযে এবং আসরের নামাযে (তোমাদের নিকট) একত্রিত হন। কোন দল যখন তোমাদের নিকট থাকিবার পর তাঁহার (আল্লাহ্ তা‘আলার) নিকট প্রত্যাবর্তন করে; তখন তিনি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন- অবশ্য তিনি তোমাদের অবস্থা সম্বক্ধে সর্বোত্তম অবগত রহিয়াছেন- তোমরা আমার বান্দাদিগকে কোন অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? তাঁহারা বলেন- ‘আমরা তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নামায আদায়রত অবস্থায় পাইয়াছি; আবার তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে তাহাদিগকে নামায আদায়রত অবস্থায় দেথিয়া আসিয়াছি ৷'

## তিনি দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই

আবদদল আयীয ইব্ন রফী‘ ইইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইমাম বুথারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবদুল আयীय ইব্ন রফী’ বলেন- একদা শাদ্দাদ ইব্ন মা‘কাল এবং আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। শাদ্দাদ ইব্ন মাককাল তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- নবী করীম (সা) কি কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান
 তাঁহার নিকট লেই একই প্রশ্ন করিলে তিনিও বলিলেন－নবী কযীীম（সা）দুই মলাটটর মধ্যে রक्षिত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাথিয়া যান নাই।



 রাথিয়া যান নাई। হযরত जাবূ দারদা（রা）কর্ত্তক বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছছ ：‘নবীগণ







 বানাইয়াছি।）
 রাখিয়া যাইবার জন্যে আব্যিয়ায়ে কিয়াম সৃষ্ট হন নাই। তাহারা সৃষ্ট হইয়াছেন জখিরাত্রের জন্যে। তাহাদদর ব্রত হইত্ছে মনুষকে আগিরাতের দিকে আষান করা এবং তৎ্পতি
 ＇आयরা নবীণণ বে পার্থিব সম্পত্তি রাখিয়া যাই，जাহ সাদকা হিসাব্ বた্টিত হইয়া থাকে।’


 কর্রিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় একাধিক সাহাবী উপরোত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরুত উমর，

 মধ্যে উব্নেখप্যাগ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）－ও অনু木প হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

## কুরজান মজীদ শ্রেষ্ঠতম বাণী







নাই। যে বhকার ব্যক্তি কুরজান মজীদ তিলাও্য়াত করে, তাহ্রার जবস্থা পুষ্| স্তবকের অবস্থার সমতুল্য। উহার :্রাণ আনন্দদায়ক, কিন্ুু উহার স্বাদ ত্ক্ত। আর যে বদকার ব্যাক্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা হানযাল (গাকাল) ফডলরর অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদ® তিক্ত এবং উহারত কোন সুঘ্রাণও নাই।’ ইমাম নুখারী (র) উপররাক্ত হাদীস সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকের সক্গে কাতাদাছর মাধ্য়ু একাধিক স্থান্ন বর্ণনা করিয়াছেন। আনোচ্ র্পরিচ্ছেদের সহিত উপরোক্ত হাদীসসর সম্পর্ক এই শে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে.
 नির্ভরশীল। यে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার আত্মা সুঘ্রাণযুক্ত। পঙ্ষান্তরে বে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাঞয়াত করে না তাহার আা্মা সুঘ্রাণ হইরত বঞ্চিত। উহা. দ্বার৷ প্রমাণিত হয় শে, কুরআন মজীদ হইতেছে নেককার বা বদকার শ্র ককানক্রপ মানুষের কথা হইতে শ্রেষ্ঠতম।

হযরত ইব্ন উমর (রা) ইইতে ধারাবাহিকভা়ে আবদুল্নাহ্ ইব্ंন দীনার, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া, মুসাদ্দাদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছছন : নবী করীম (সা) বলেেন- ‘শূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের হায়াতের তুলনায় তোমাদের হায়াত হইতেছে আসরের ওয়াক্ত হইতে মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ের সমতুন্য। আর তোমাদের, ইয়াহদীদের এবং নাসারাদের ज্স্স্থ হইতেছে এইর্রপ যে, একটি লোক কতকগুলি শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত করিল। লোকটি বলিল- মাত্র এক কীরাত (দিরহামের দ্বাদশাংশ)-এর বিনিময়ে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময় আমার কাজ করিয়া দিতে কে রাজী আছ? তাহার কथায় ইয়াহুদীগণ কাজ করিল। অতঃপর লোকটি বলিল- মাত্র এক কীরাতের বিনিময়ে বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসর পর্যন্ত সময়ে কে আমার কাজ করিয়া দিতে রাজী আছ? তাহার কথায় নাসারাগণ কাজ করিল। এক্ষণণ তোমরা দুই কীরাতের বিনিময়ে আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে কাজ করিতেছ। ইহাতে ইয়াহুদী ও নাসারারা বলিল- আমরা বেশী পরিশ্রম করিয়া কম পারিশ্রমিক পাইয়াছি। নিয়োগকর্ত বলিলआমি কি তোমাদিগকে তোমদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে সামান্যও কম দিয়াছি? তাহারা বলিল- 'না।' নিয়োগকর্তা বলিল- ‘উহাদিগকে প্রদত্ত অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হইত্ছেছে আমার দান। উহা যাহাকে ইচ্ছ করি, দান করি।' উপরোক্ত সনদে উহা ওৰু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছ্ছন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্বক্ধ এই বে, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, यদিও পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের আয়ু অপেক্ষা উম্মতে মুহাম্মদীর নোকদের আয়ু স্বল্পতর, তথাপি এই উপ্মতকে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ম প্রদান করা হইয়াছে।

## আল্নাহ্ তাআালা বলেন :

 गढ़ानीত সর্বোক্য উম্মত।
 সঙ্তরটি উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ উম্মত। আল্মাহ্র নিকট তোমর। সর্বোত্ত্য উশ্মত।' কোন্ কারণ্র উষ্মাতে মুহাম্মদী (সা) উক্ত ফयীনত ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে? তাহারা কুরগান মজ্জীদের বরকত্তের্র উসীলায় উক্ত ফ্যীলত ® মর্যাদার অধিকারী হইত্ত পারিয়াছে। ক্রআান মষ্জীদ কাছীর (১ম খঙ্ড)—ゝ৩

হইতেছে यাবতীয় আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ্তম কিতাব; উহ! অন্যান্য আসমানী কিতাবের মুহাফিজ ও অन্যান্য সকন আসমানী কিতাবের রহহিতকারক। কুরজান মজীদের এই ফযীীতের কারণ কি? কুরুআন মজীদের এই ফযীলতের কারণ এই বে, পূর্ববর্তী সকল কিতাবই একবারে নাযিল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, কুরআন মজীদ একবারে নাযিন হয় নাই; বরং উহা নাযিল হইয়াছে প্রয়োজন অনুসারে অংশ অংশ করিয়া। কারণ, কুরআন মজ্জীদ এবং উহার ধারকগণ উভয়ই অত্যন্ত মর্যাদাশানী। অতএব, উহার একটি অংশের অবতারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পূর্ণ কিতাবের অবতারণের সমতুল্য।

পৃর্ববর্তী প্রধান দুইটি উম্মত হইতেছে ইয়াহুদী ও নাসারা। ইয়াহুদী জাতিকে আল্মাহ্ তা‘ज़ালা হযরত মূসা (আ)-এর নবৃওতের কাল হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবৃওতের কাল পর্যন্ত সময়ে কার্यে নিয়োজিত করেন। নাসারা জাতিকে তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর নবৃওতের কাল হইতে হयরত মুহাশ্মদ মুস্তফা (সা)-এর নবূওতের কাল পর্যন্ত স্রময়ে কার্বে নিয়োজিত করেন। অতঃপর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উश্কে তাঁহার নবৃওতের কাল হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজ্িিত করিয়াছেন। তাহাদের কার্যকালকে দিনের শেষ অংশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা পৃর্ববর্তী উম্মতকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন, এই উম্মতকে উহার দ্বিণুণ পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ববর্তী উম্মতগণ বলিয়াছে- হে আমাদের প্রভু! আমরা বেশী কাজ করিয়া কম পারিশ্রমিক পাইলাম কেন? আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে কোন অংশ কম প্রদান করিয়াছি? তাহারা বলিল- না। আল্মাহ্ তা‘আলা বলিলেন- অতিরিক্ত পারিশ্রমিকটুকু ইইতেছে আমার কৃপার দান। আমি যাহাকে ইচ্ঘ করি, তাহাকে উহা দান করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে নিম্নেক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য :




‘হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহৃকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমানে অটল থাক। তোমরা এইর্রপ করিলে তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত হইতে দ্বিখ্তণ রহমত প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য নূর সৃষ্টি করিবেন। তোমরা উহার সাহায্যে চলিতে পারিবে। আর তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। নিচ্য় তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়। ফলত আহলে কিতাব জাতি জানিতে পারিবে বে, আল্লাহ্র কোন দানে তাহাদের কোন হাত নাই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই উহা দান করিতে পারেন। আর আল্লাহ্ মহাদানের অধিকারী।'


 করিয়াছে। जত্দ্যতীত পৃর্বনর্তী কিতাবের ধারক বनिয়া পরিচয় দানকান্ীী জাতি ষ্বীকার করে না «ে, তাওরাত কিতাব হযরত মৃনা (অ)-এর প্রতি একরারে নাযিন হইয়াছিন। ইহা সত্য বে, কতকণলি
 इयরত মৃসা (রা)-এর ভাষণ ตংশ অংশ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিন।

## আাল্লাহর কিতাব ऊাকড়াইয়া থাকিবার ওসিয়াত

তানহা ইব্ন মুসাররফ হইতে ধার্রাবাহিকভাবে মালিক ইব্ন মিগওয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন
 ইব্न आবূ आওखन (রা)-এর নিকট জিঞ্gাসা করিলাম- নবী কনীম (সা) कि কোন ওসিয়াত কর্রিয়াহেন? তিনি বनিলেন- না। आমি বनिলাম- তবে ওসিয়াত করা মানুম্বের প্রতি ফর্যय इইল কিক্রাপ? ওসিয়াত করিতে মানুষকে আদেশ প্রদান ক়া হইয়াছে; অথচ নবী করীম (সা) ওসিয়াত করিলেন না! তিনি বলিলেন- 'নবী করীীম (সা) আাল্ধাহ্র কিতাবকে जাঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে (মানুযকে) ওসিয়াত করিয়াছেন।’ ইমাম আবূ দাউদ ভিন্ন ইমাম বুখারী ও সिহহ সিত্তার जন্যাन्य সকন সংকনক উপরোক্ত হাদীস অন্যতম রাবী মালিক ইবৃন মিগওয়াল

 কিजা ভিন্ন অना কিছুই নবী করীম (সা) রাখিয়া यान নাই’ এই হাদীসের তুন্যার্থক। উক্ত হাদীসে ‘অথচ ওসিয়াত করিতে মনুষকে আদেশ প্রদান কর্যা হইয়াছে’ এই মর্মে রাাীী তানহার
 কর্রিয়াছেন

(তোমাদের কেহ মৃত্যুকালে সশ্পক্তির মালিক থাকিনে পিতা-মাত এবং অন্যান্য নিকট


নবী করীম (সা) বে পার্থিব সশ্পজ্ভ রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহা উত্তরাধিকারের নিয়ড়ে বন্টনীয় ছিল ना। উश ছিন সাদকা্য় জারিয়াহ বা বহমাन দান। অতএব, তিनि স্টীয় পার্থিব সশ্পত্তির ব্যাপারে কোন ওসিয়াত করিয়া যান নাই। তাঁाর ইত্তিকালের পর কে খनীফা ইইবেন, তিনি সে বিষয়েও নামোল্লেখ করিয়া কোন ওসিয়াত করিয়া যান নাই। কারণ, বিষয়াঢি তাহার ইশার্যা ইপ্দিতে ইতিপৃর্বেই স্পষ হইয়া গিয়াছিন। ইতিপৃর্বে তিনি হযরত আবু বকর সিদীक (রা)-এর বিষ<্রে ইপিত প্রদান কন্রিয়াছিলেন। একবার তিনি হয়ত আবূ বকর সিদীক (রা)-এর নাম উল্লেখ করত ওসিয়াত করিতে মনন্থ কর্রিয়া উহা ত্যাগ কর্রেন। তিनि ชयू বनिয়াছিলেন- আল্মাহ্ ত'অাना এবং মু'মिনগণ আবূ বকর डিন্ন অनা কাহাকেও খলীফা হিসাবে
 আল্লাহহ, কিতা অনুসরণ করিয়া চলিতে ওসিয়াত কর্রিয়া গিয়াছেন।

## সুরের সহিত কুরজান তিলাওয়াত

আল্লাহ্ তা আলা বলেন :

 হইয়া थাকে।)












ইมাম মুসनिম এনং ইगাম নাসাঈ উপরোক হাদীস উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্ন





 বিদ্যমাन थाকে। তিनाওয়াতের চরম উफ্দশ্যও তাহই। एয়ত আক্যো (রা) বলেন- মহান

 থাকেন। আল্gাহ্ ত‘অাनা বনেন:


 ना কেন, তোমাদের উক্ত কার্যে নিও্ত थাকিবার কানে आমি তেমাদের নিকট ঊপস্থিত থাকি।)

 তাহই বর্ণিত হইয়াছ্।







 ব্যবহ্রত হছয়াছে:

 করা ও উহা পালন করা উহার জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। আর যখন পৃথিবীকে প্রশশ্তু কর্রা়া দেওয়া হইবে এবং উহা স্বীয় গর্ড্ড অবস্থিত বস্তূসমূহকে বাহ্রিরে নিাক্ছেপ করত উজাড় হইয়া
 পালন করিবে এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ মন্াাযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও উহা পালন করা উহৃর জ্ন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে।)

হ্যরত ফুযালা (রা) হইতত সহীহ সনদে ইমাম ইব্ন মাজাহ কর্ত্ক বর্চিত निম্নোক্ত
 (না) বলেন :

اللَّه اشـد اذنـا اللى الر جل الحسن الصنـوت بـالقران مـن صـاحب القيـنـة المى قــنـتـه
जর্থ্রৎ মালাক তাহার দাসীর কণ্ঠস্বরকক যতইুকু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে, সুরেনা কা্ঠঠ কুরআন মজীদ তিনাওয়াতকারী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আল্নাহ্ তাআলা ততোধিক মনোযোগ সহকার্ শ্রবণ করিয়া থাকেন।
 থাকে বা সে নিজেকে পার্থিব সম্পদ্রর অভাব হইতে মুক্ত মনে করে।' আবৃ উবায়দ, ক্কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ ব্যাখ্যাকারও অনুক্প ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াছ্ন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক নহে। এथানে উহা উক্ত শক্দের কঠ্কল্পিত ব্যাখ্যাই বটে। আলোঅ্য হাদীजের জনৈক রাবী

 নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করে। ইমাম শাফেঈর নিকট আমি উহা বাক্ত করিলে তিনি বनিলেন- না, উহার অর্থ ঐক্রপ নহে। ঐর্রপ অর্থ বুহাইবার প্রয়োজন্
 উহার অর্থ হইবে- ‘লে সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করে।' মুযানী এবং রবী‘ও ইমাম শাফৌদ হইতে অনুক্প ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হারমালা বলেন- আiি ইব্ন ওহাবকে বলিতে ওনিয়াছি- উহার অর্থ হইবে, ‘সে সুরের সহিত তিলাওয়াত করে।’

উপরে আলোচ্য হাদীলের यে সঠिক তাৎপর্य বর্ণিত ইইল, তদনুযায়ী
 বুখারীর প্ক্ষে প্রাসস্কিক হয় নাই।




তিলাওয়াত করিবার প্রসঙ বর্ণিত হয় নাই। কাফিরগণা বলিত, মুহাম্যদের সত্যবাদিতার সমর্থূন কেন তাহার প্রতি নিদর্শনসমূহ নাযিন হয় না? जাহাদ্রর এই কথার উত্তরে আন্নাহ্ ত‘আনা বनিতেছেন :

 সাবধানকারী। তাহদের জন্যে কি ইহাই যথেষ্ট নহে বে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছি- বে কিতাব তাহাদ্রে নিকট পঠিত হয়। बে জাতি সত্যকে বিশ্ধাস করিতে প্রস্থুত
 প্রभাविত হইতেছে বে, কুর্যান মজীদই প্রয়াজনীয় নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাং নবী করীম
 পক্ষে কোনক্রূ্ম সষ্ববপর ছিল না। এমতাবস্থায় উক্ত গ্য তাহার প্রাষ্ত হওয়া ঢাঁহার সত্যবাদিতার এক মহা নিদর্শন বটে। এইক্রপে অনাত্র আল্লাহ্ ত"আলা বলিতেছেন ঃ


الْمُبْطُلُوْنْ
’ইতিপৃর্বে তুমি না কোন কিতাব পড়িতে आর না ন্বীয় দক্ষিণ হন্ত দ্মারা উহা লিখিতে। উহা হইলে অবশ্য বাতিলপ্ীীীণ সংশ্য প্রকাশ কর্রিবার সুম্যো পাইত।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইন বে, আলোচ হাদীসে সুরের সহিত কুরজান মজীদ তিनাওয়াত কর্রিবার কথাই বনা হইইয়া থাকক, অথবা কুর্ান মজীদhর প্রাভ্টিতে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে কর্রিবার কথাই বনা ইইয়া থাকুক, কোন অবস্থাতেই আলোচ্য আয়াত ইমাম বুথারীর এইস্থলে উদ্ধৃত করা সঠিক ও यুক্তিবুক্ত হ়য় নাই।

## সুর্রের সহিত তিনাওয়াত প্রস্গ


 ইব্ন आমির (রা) বনেন- এক্দা নবী কর্রীম (সা) आমাদের নিকট आগমন করিলেন। আমরা
 আল্লাহ্র কিতবের ইনম হািিল কর এবং উহাকে অাকড়াইয়া ধর।’ রাবী বলেন- আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) আরও বলিলেন- وتغنـوه, (অার তোমরা উशা সুর্রে সহিত তিনাওয়াত কর)। অথবা উহা দ্রারা পার্থিব সস্পদদর অভাব হইইত নিজেকে মুক্ত মনে কর।’








 ইব্ন রयীন ছইতে ধারাবাহিকजবে আবদুন্নাহ ইবৃন মুবারক প্রমুখ রাবীর অষ্তন সনদাংশে
 নিকট आগমন করিলেন। আমরা তथন কুরজান মজীদ পড়িতেছিনাম। তিনি আমাদিগকে সালাম দিলেन...................।' এত্দারা প্রমাविত হয় बে, কুরजান মজীদ তিनाওয়াত রত ব্যক্কেকে সাनাম প্রদান কয়া অবৈধ বা অসপত নহে।
 มর্যিয়া, आবুন ইয়ামান ও ইসাম आবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীীম (সা) বनिয়াছেন-
 তিন্নাওয়াত করা দরকার, সকান-সপ্ধ্যায় সেইভাবে তিনাফ্যাত করিও; आর ঢোমরা উহা সুর্রের সহিত তিনাওয়াত কর অথবা তোমরা উश ঘারা নিজকে পার্থিব সশ্পদের অতাব হইঢে
 आশা করা यায়, তোমরা कামিয়াব হইতে পারিবে।' উক্ত হাদীলের সনদ বিচ্ছ্নি: অতঃপ্র
 নিজদিগকে পার্থিব সম্পদের অভবব হইতে মুক্ত মনে করিও এবং য়াকেই নিজেদের পার্থিব সস্পদ মনে কর্রিও।
 মুহাজির, ইমাম আওयাभ, आनी ইবূন হামयाহ, হিশাম ইবৃন आম্মার ও ইমাম आবূ উবায়দ
 मনোযোগ সহকারে শ্রবণ কব্রিয়া থাকে, তাল্gাহ্ ত'জালা তদপেক্পা অধিকত্র মনব্যো সহকারে সুর্রো কণধ্ঠে কুর্রান তিলাওয়াতকারী বান্দার তিনাওয়াত শ্রবণ করিয়া थাকেন।' ইমাং আবূ উবায়দ বলেন- উক্ত হাদীলৈর সনদদ কোন কোন মুহাদিস, হযরত ফুযালাহ (রা)
 রাবী হিসাবে উন্নেখ করিয়াহেন। ইমাম ইবৃন মাজাহ উহা ইমাম आওयাঈ হইতে উপরোক্ত


 'মনোব্যাপ সহকার্র শ্রণ করা।'


 কুরजান মজীদের কিরা|আত শিখিয়াছ? आমি বলিनाম- "श্যা।' তিনি বলিলেন- উशা সুরের
 সুর্রর সহিত কুতআন মজ্জীদ ড্ডিলাওয়াত করিও; আর তোমরা (উহা পড়িবার কানে) ক্রন্দন


इयরত সা‘দ ইব্ন অ:বূ «য়াক্কাস (রা) হইভে ধারাবাহিক্ভাবে আবদুল্মাহ্ ইবন আবূ


 করিভভ না 'পারিলে মুখখ ক্রন্দলেনর ভান আনিতে চেষ্ঠা করিও। আর তোমরা উহা সুরের সহিত উিলাওয়াত করিও, অথবা উছা দ্বারা নিজদিগকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মরেন করি刃। বে বাক্তি উহ! সুরের সহিত তিলাওয়াত না করে অথবা উহা, দারা নিজ্জেকে পার্থিব সম্পদের অভাব ২ंইতে মুক্ত মন্ন না কর্র, সে ব্যক্তি আমার দনের অন্তর্ভুক্ত নহে।’ উক্ত হাদীসের সন্দ সম্বক্ধে বনিবার মত অনেক কথা রহিয়াছে। এইস্থন উহা বলিবার স্থান নহে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রৌ্ঠ জ্ঞানী।
 ইব্ন বিরদ, आবদুল অ!'ন! ইব্ন হাম্মাদ ও ইমাম আবূ দাউদ বণ‘না করিয়াছেন ঃ উবায়দ
 আমরা ঢাঁহার পশাতে চলিলাম। এক সময়ে তিনি স্বীয় গৃহে প্রব্বশ কর্করলেন। আমরাও উহাতে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তঁাহার গৃহ পুরাতন ও ভাগাচারা; তাঁহার বৈयয়িক অবস্থায় দারিদ্র্যের ছাপ বিদ্যমান। আমরা ঢাঁহার নিকট আমাদের বংশ পরিচয় প্রদান করিলে তিনি বলিলেন- মোটা আয়ের ব্যনসায়ী সকল। অতঃপর তিনি বলিলেন- নবী করীম (সা)
 তিলাওয়াত করে না সে ব্যক্তি আমাদের দলের অন্তর্ভ্রক্ত নহে।' রাবী আবদুল জব্বার বলেন-আমি আমার উস্তাদ ইব্ন আবূ মুলায়কার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ মৃহাম্মদ! তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠস্বর মিটি ও সুমধ্রু না হইলে সে কি করিবে? তিনি বলিলেন- যथাসষ্ভব মধুর সুক্র তিলাওয়াত করিবে।' উক্ত সনদে উহা ওধু ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন आব্ মুनाয়কা ও তাঁशার শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে প্রমাণিত হয় শে, পূর্বযুগীয় আলিমগণ التنیى
 ইমামগণ উহার ঐর্পপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবৃ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উহাই প্রমাণিত হয় ।

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আওসাজ্জাহ, তালহা, आ'মাশ, জারীীর, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা তোমরা কুরান মজ়ীদ সৌন্দর্যমত্তিত কর।’ ¡ক্ত হাদীসের সনদ নির্তরব্যাগ্য। ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উহা উপরোক্ত রাবী তালহা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্নতন সনদাংশে এবং তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে ভু‘বা প্রমুখ রাবীর ভিন্নরুপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ এবং ইব্ন হাব্বান, আবদুর রইমান ইব্ন আওসাজাকে বিশ্বস্ত রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান হইতে .ইয়দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াহিয়া বলেন- ‘আমি
 তাহাকে বিশ্বস্ত লোক বলেন নাই।’ ও‘বা ইইতে ধারাবাiিকভাবে ইয়াছিয়া ইব্ন সাঈদ, আবূ

 করিয়াছ়ন।। অব্ উবায়দ বল্লেন- आমার ধারণা এই ৷ে, উক্ত হাদীসের অপব্যাথ্যা র্কারয়া
 আইউব উহা বর্ণনা কর্ররিতে নিত্রেধ করিয়াছেন। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিত্ত্তছ- উক্ত রাবী ও‘বা তথাপি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্রু করিয়া উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, জ্রান্ত ব্যাখ্যার ভয়़ यদি হাদ্দীস বর্ণনা করা পরিত্যক্ত হয়, তরে নবী করীম (সা)-এর ‘সুন্नাহ’-এর বিপুল অংশের বর্ণনা পরিত্যক্ত ইইয়া পড়িবে। ফলে মানুষ সুন্নাহ়র বিপুল অংশের জ্ঞান ইইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাই‘ব। ওধু সুন্নাহ নহহ; বরং কুরআন মজীদের অনেক আয়াত বিকৃতর্রাপে ব্যাথ্যা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি লোকদের নিকট হইতত উহা গোপন় করিতে হইবে? আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁহার উপর নির্ভর কর্য। 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াত ইন্মা বিল্লাহ্, ।

হাদীजে যে সুরের সহিত কুরআন ম্জীন তিলাওয়াত করিবার আদেশ রহিয়াছে উহার তাৎপর্য এই শে, কুরুআন মজীদ বিনয় মিশ্রিত, আন্তরিকতাপূর্ণ ও মর্মশ্পশ্শী সুরের সহিত তিলাওয়াত করা কর্তব্য। হযরত আবূ মূসা হইতত ধারাবাহিকডাবে তৎপুত্র মূসা, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ও হাফিজ তাকী ইব্ন মুখাল্লাদ বর্ণনা করিয়াছেনন ঃ হযরুত আবূ মূসা (রা) বলেন यে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন- ‘ওহে আবূ মূসা! গত রাত্রিতে আমি তোমরা কিরাআত ব্রেপ্র মনোযোগ সহ:ণরে শ্রবণ কর্রিয়াছি, তাহা যদি তুমি দেখিতে পাইতে! আমি आর্য করিলাম- "আল্মাহ্র কসম! অ!মি यদি জানিতে পারিতাম বে, আপনি আম!র কিরাআত’ ऊनिতেছেন, তবে আপনার জন্যে উহা অত্যন্ত সুন্দর, মধুর ও হুদয়শ্পর্শী করিতাম!’ ইমাম মুসলিম উহা তাল্যা নামক রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ছে। উহাত এই অতিরিক্ত কথািি রহিয়াছে : নবी করীম (সা) বলিলেন- ‘তুমি নিশ্চয় আল্গাহ্ তা‘আলার নিকট হইতে হযরত দাউদ্দ (আ)-এর বংশষরদের একটি বাঁশী লাভ করিয়াছ।' ইমাম বুখারী উহা যে পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছছন, উহা সেই স্থানে শীখ্রুই উল্লেখিত হইবে। উক্ত হাদীসে উল্লেথিত হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদের তিল্নাওয়াত কানে তিলাওয়াতের সুর মধুর ও হদয়শ্পর্শী করিতে অত্যধিক চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নহে। 'টক্ত হাদীস দারা ইহাও প্রমািত হয় যে, ইয়ামানবাসী হযরত আবূ মৃসা (রা)-এর কণ্ঠস্বর ইয়ামননবাসীদের কঠ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর ছিল। উহাতে আল্নাহূর ভয় ফুটিয়া উঠিত। আরও প্রমাণিত হয় বে, এই সব ওুণ শরীআতের নিকট অভ্রিপ্রতত जুণই বটে।

হ্যরত আবূ সালামা ইইতে ধারাবাহিকডাবে ইব্ন শিহাব, ইউনুস, লায়ছ, আবদুল্নাহ্ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) হয়রত আবূ মূসা (রা)-কেক দেখিলে বলিতেন- হে আবূ মূস়া! আমাদের প্রভুকে আপনি আমাদের ত্রেয়ে ম্মরণ করাইয়া দিন।' হযরত ঊমর (রা)-এর কথায় হयরত অনূ মূসা (রা) তাঁহার নিকট বসিয়া কুরআন মজীদ তিনাওয়াত করিতেন।

আবূ উসग:ন নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান তামীমী ও ইমমম আবৃ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান রলেনন- হযরত আবূ মূসা (রা) নামাयে আমাদের ইমামতী কাছীর (১ম খঙ্ড)—১8

করিতেন। আল্লাহ্র কসম! आমি কখনও তাঁহর কণ্ঠস্বর হইতে মধ্রুতর কোন রাগ মানুষের কণ্ঠ ইইতে নিঃসৃত কিংন্বা সেতারা-সারিন্দা ইত্যাদি বাদ্যयন্ত্র হইতে সৃষ্ট কোথাও শ্রবণ করি নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত, জুমহী, হানयाলা ইব্ন আবূ সুফিয়ান, ওয়ালীদ ইব্ন মুস্সলি, আব্বাস ইব্ন উসমান দামেশকী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা রাত্রিতে ইশার পর নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতে আমার বিলম্ব ইইন। নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার आসিবার পর তিনি বলিতেন- তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার জনৈক সাহাবীর কিরাআত খনিতেছিলাম। তাহার কিরাআত ও কণ্ঠন্বরের ন্যায় কিরাআত ও কন্ঠস্বর আমি আর কাহারও নিকট ুনি নাই। এতদশ্রবণণ নবী করীম (সা) আমার নিকট ইইতে উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা গনিবার উफ্দেশ্যে তাঁহার সহিত চলিলাম। কিছুছ্ষণ পর তিনি অমার দিকে চাহিয়া বলিলেন- এই ব্যক্তি হইতেছে "আবূ হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিম (রা)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার প্রাপ্য যিনি আমার উশ্মতের মধ্ব্য এইর্রপ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।’ উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফফে হযরত জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছেঃ হযরত জুবায়র (রা) বলেন- ‘আমি নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর তিলাওয়াত করিতে খনিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠম্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কণ্ঠস্বর অথবা তাঁহার কিরাআত অপেক্ষা অধিকতর মধুর কিরাআত আমি কাহারও নিকট ওনি নাই।' কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে : ‘আমি যখন নবী করীম (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত
 হইয়াছে? অথবা তাহারা নিজেরাই কি স্রষ্ঠা?) তখন আমার মনে হইল, আমার হৃদयন্ত্র ফাটিয়া গিয়াছে ৷ এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত জুবায়র (রা) এই সময়ে মুশরিক ছিনেন । বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরিত মক্ষার কাফিরদের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হ্যরত জুবায়ন (রা) মুসলমান হইয়া যান। আহা! সেই মানব সন্তানটি কত বড় মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাহার কুরআন তিলাওয়াত ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটন একজন মুশরিকের হুদয়কে কাড়িয়া লইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে উত্তম কিরাআত ইইতেছে হুদয় উৎসারিত বিনয়, ভীতি ও ভালবাসার সংতোগে সৃষ্ঠ কিরাআত। হযরত তাউস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম আব̨ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত তাউস (রা) বলেন- 'বে ব্যক্তি আল্লাহৃকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে, তাহার তিলাওয়াতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।' হযরত তাউস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র ইব্ন তাউস, ইব্ন জুরায়জ, সুফিয়ান কুবায়সা ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযর্ত তাউস (রা) বলেন- ‘বে ব্যক্তি আল্লাহৃকে সর্বাপেক্ষ অধিক পরিমাণে ভয় করে, তাহার কিরাআতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।' হयরত তাউস (রা) হইতে

 করিয়াছেন। এখানে উল্gেথিত আয়াতিি উক্ত তিনটি আয়াতেরে প্রথম আয়াত।

ধারাবাহিকভাবে ইব্ন তাউস ও হাসান ইব্ন মুর্সননম, ইব্ন জুরায়জ, সুফিয়ান, কুবায়সা, ইমাম অবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন- যাহার কিরাআত ऊনিলে তোমার गনে হইবে যে, সে আল্লাহ়কক ভয় করে, তাহার কিরাআততর সুর মধুরতম।'
 বর্ণিত হইয়াছ্ছ। হयরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র, মাজমা', ইবরাহীম ইব্ন ইসমাঈল, আবদুল্মাহ্ ইব্ন জা‘ফর মাদানী, বিশর ইব্ন মাআজ, জারীর ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘যাহার কুরআন তিলাওয়াত তনিলে আমাদের মনে হইবে যে, সে আল্লাহৃকে ভয় করে, তাহার কুরআন তিলাওয়াতের সুরই হইতেছে উত্তম। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ মুত্তাসিল হইলেও দুইজন রাবী আবদুল্নাহ্ ইব্ন জা‘ফর এবং তাহার উস্তাদ ইবরাiীম ইব্ন ইসমাঈল দুর্বল রাবী। আল্লাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞনী। আবদুল্নাহ্ ইব্ন জা‘ফর ইইতেছেন আলী ইব্ন মাদীনীর পিতা।

তিলাওয়াতের সুর সম্বন্ধীয় সারকথা এই যে, সুর কুরআন মজীদ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে, উহার অর্থ ও মর্ম উপলধ্ধি ও হ্রদয়জম করিতে, উহার প্রতি বিনয়াবনত হইতে এবং উহা মানিয়া চলিতে শ্রোতাকে উদ্দুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে, সেই সুরই হইতেছে শরীআতের দৃষ্টিতে উত্তম ও মধুরতম সুর। শরীআত সেই সুরেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে মানুষকে আদেশ দিয়াছে। সেই সুরই হইতেছে মানুষের নিকট শরীআতের কাম্য ও অভিপ্রেত সুর।

এই প্রসজে উল্লেথ করা প্রয়োজন বে, আধুনিক যুগে উদ্ডাবিত বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন তাল-লয়ের সুর ও রাগ-রাগিণী যাহা মানুষের চিত্তা ও অনুভূতিকে উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন করিয়া দেয় এবং মানুষের মন-মগজের উপর বিক্রপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতত উহাকক আল্লাহৃ, রাসৃল, दুয়আন ও আখিরাতের ভালবাসা হইতে শূন্য ও বঞ্চিত করে, ঢা<। কখনও কুরআন তিনাওয়াতের জন্যে অভিপ্রেত সুর ও রাগ-রাগিণী হইতে পারে না। মহান আল্মাহ্র বাণী কুরআন মজীদকে উক্ত সুর ও রাগ-রাগিনীর কলুষ হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখা আল্লাহ্-ভীরু মানুष্রে জন্য জরুরী ও অপরিহার্य ।এই বিষয়ে পবিত্র সুন্নাহ়য় পথ নির্দেশনা রহিয়াছে। উহাতে এইর্রপ সুর ও রাগ-রাগিনী হইতে কুরআন মজ্জীদকে পবিত্র রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুহাম্মদ নামক জনৈক (অঞ্ঞাত পরিচয়) বৃদ্ধ ব্যক্তি, হিসীন ইব্ন মালিক ফাयারী, বাকিয়াহ ইব্ন ওয়ালীদ, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ, ইমাম আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘তোমরা আরবদের সুর ও লাহানে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও; ফাসিক সশ্প্রদায় এবং ইয়াহদী ও নাসারা জাতির সুর ও লাহানে উহা তিলাওয়াত করিও না। আমার পর অচিরেই একদল লোক আবির্ভূত হইবে। তাহারা কুরআন মজীদের শব্দে অতিরিক্ত বর্ণ আমদানী করত উহা কণ্ঠের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উচ্চারণ করিয়া উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে। কুরআন মজীদ তাহ্যদের কণ্ঠের নিন্নে গমন করিবে না (উহা তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না)। তাহাদের হ্দদয় এবং তাহাদের আড়ম্বর ও জৌলুসে চমৎকৃত হ্পদয় উভয়ই গোমরাহ ও বিঙ্রান্ত।' আনীম হইতে ধারাবাহিকভাবে যাযান, আবূ উমর, আবুন ইয়াকयाন, উসমান ইব্ন উমায়র, শারীক, ইয়াযীদ, ইমাম আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন :
‘আनীম বলেন- একদা আমরা একটি উপত্যকায় অ.সস্থান করিতেছিলাম। আমাদের সঙে নবী করীম (না)-এর জনৈক সাহাবীও ছিলেন। রাবী ইয়াयীদ বলেন- আমার বিশ্বাস, আমার
 মহামারী লাগিবার কারূে লোকজন টহার ভঢ়ে এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইত্ছে। তিনি জ্ভ্যাসা কারানন- ইহারা কাহারা? একজন বলিল- ইহারা মহামারী ছইতে ভাগিয়া यাই:তত্ছ্য! তিনি ব্লিলেন- ওহে মহামারী! আমাকে পাকড়াও কর়। ঢোকটি বলিল- আপনি


 (সা)-এর উম্মতকে পাইয়! বসিতে পারে, তাঁহাকে এইর্রপ আশংক্ প্রকাশ করিতে שনিয়াছি। উক্ত স্বভাব এ খাসলাত্গুলি হইতেছে : ‘অপকৌশলে অপরকে অধিকার বঞ্চিত করিয়া সম্পাদিতত ত্রুয় বিত্রয় ............... ’; রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন কর্যা এবং কুরআন মজীদকে গীতিকাব্যে পরূরিত করা। তাহারা নিস্টেদের মধ্যা ছইতে এইর্রপ এক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে বে ব্যক্তি তাহাদের মধ্ব্য না হইঢে বিজ্ঞতম, আর না হইবে উত্তম। তাহারা তাহাকে আগে বাড়াইয়া দিবে শধু এই জন্যে বে, সে কৃরআন মজীদ অপসুর ও বিকৃত লাহান্ন গাহিয়া তাহাদিগকে ওনাইবে। সে ঊহাই তাহাদের জন্যে করিবে।' অতঃপর রাবী আরও দুইটি থাসলাত উল্লেেথ করিয়াছেন। (আলোচ্য রিওয়ায়েতে উহা উহ্য রহিয়াছে।)

হয়ত আবেস গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকডবে যাযান, উসমান ইব্ন উমায়র, লায়ছ ইব্ন आবূ সালীম, ইয়া'কৃব ইবุন ইবনাইীম এবং ইমাম আবূ উবায়দ নবী করীী (সা) হইতে পূর্ব বর্ণিত হাদীजের অনুสূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, ইবরাহীম, ইয়া'কুব ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা হयরত আনাস (রা) জনৈক ব্যক্তিকে নব-উদ্ভাবিত আধুনিক রাগ-রাগিণীতত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে ুনিয়া উহার প্রতি অসন্তোব প্রকাশ করত উহা হৃইতে বিরত থাকিగত বলিলেন।' সতক্কা'করণ সস্পর্কিত হাদীসের শ্রেণীডুক্ত উপরোক্ত সনদসমূহ সহীহ ও नির্ভরयোগা২ উক্ত রিওয়ার্যেতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, আধুনিক উচ্ছৃং্যলতাপূর্ণ সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর়া কবীরা ঔনাহ। ইমমগণ উহা সুস্পষ্টর্পপে নিষিদ্ধ ঘোষণা

## ১. মৃন অন্থে স্থiন শৃন্য রহিয়াছে।

২. উপর্রেক্ত র্রিওয়ায়েতসমৃহের বক্তবা বিষয় সহীহ ও গহণীয় হইলেও উহাদের একটির সনদও সহীহ নহে। ইমাম ইবন কাছীর অবশ্য উহাদ্দর একটি অপরটির সহায়ক ও শক্তি বৃদ্দিকারক হইবার কারণে উহাদিগকে निর্ভরযোগ্য বনিয়া অডিহিত করিয়াছেন। একই বক্তব্য বিযয় একাধিক দूর্বল সনদে বর্ণত হইলে মুহ্যাদ্দসগণ এইরপপ দুর্বন সনদসমূহকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া आখ্যায়িত করিয়া থাকেন। কুরআন মজীদের তিলাওয়াত্ সুর সংযোজন সম্পর্কিত মৌলিক কथা এ্রই বে, যে সুরে কুরুআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শ্রোতার হ্রদয়ে আল্মাহ্র ভানবাসা ও ভয় হইতে উদ্জূত বিনয় এবং প্রেরণা জাগরিত হয়, সেই সুরই কুরআন ত্লিলাওয়াতের শারীআতসম্মত সুর। পক্ষন্তরে যে সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর্রিনে শ্রোতার মন ও মগজ কুর্গআন মজীদের বক্তব্য বিষযয়ের প্রতি নিবিষ্ট হইবার পরিবর্তে সুরের মুর্ছ্ননায় আবিষ্ট হইয়া উহা উপভ্রোপ করিতেই নিরত হইয়া যায়, जেই সুর কুরঅন তিলাওয়াতের শারীজ!ত বির্রেষী সুর। দেখ! यাইত্ছেছে, প্রতিটি সুর যেরাপ শারীঅত্সম্মত নহে, প্রতিটি সুর তেমনি
 চিন্তাশীল হুনয়ান মান্ূমের মন-মগজে আধ্যায়িক মহা आলোড়ন সৃষ্টি না করিয়া পারে না।



করিয়াছেন ; আবার উপরোক্ত সুর্র কুরআন মজীদ ত্নিনাওয়াত করিতে পিয়া কেহ কেহ যর্দি কুরআন মজীদের শব্দে কোন রর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়, তবে তাহার এই দ্বিমুখী বিকৃতি যে পূর্বেক্ত কবীরা ওনাহ অপক্ষ্গ জঘনাতম কবীরা গুনাহের কার্য হইবে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞ ইমামদের ম.ষ্য কোনর্রপ মতভ্ডেদ নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ ড্ঞানী।


 জীবনের অবিচ্ছেদ্য অग হইয়া প্亻ড়িয়াছে। আর এই কাतাণণই একদল চরমপন্থী ফকীহ সকন প্রকারের গান-রাজনাকে সম্পূর্ণন্নপে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছ্ছন। তাহারা জানেন যে, প্রতিটি সুরইই মানুষের অনুভূতি ও চিন্তা শক্তিকে কর্নুষিত করে না। তथাপি কলুষময় সুরের কুপ্রভাব হইতে মানুষের আয্মা পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ঐ্রুপ ফতওযয়া প্রদান করিয়াছেন। তাহারা জানেন বে, হযরত দাউদ (আ)-এর
 হইয়াছিল। হ্যরত দাউদ (আ) সুমধুর সুরে আল্নাহৃ ত‘অ!লার মাহাক্ষ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেন। পকীকুল উহা అনিবার জন্যে তাঁহার নিকট জড়ো হইত।. উহারা তাঁহার সুর অনুকরণ করিতেে চেষ্টা করিত এবং উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিত।
 একব্রিত করিয়াছিলাম। সবই তাাহার নিকট প্রত্যানর্তনক্যরী। যুগ যুগ ধরিয়া দেখা গিয়াছে বে, তোতা ভুनবুল প্রভৃতি পাখী মানুষের সুরেনা কণ্ঠের সুমিষ্ঠ গান খनिद্যার জন্যে থামিয়া দাঁড়ায়। এমনকি প্রাণী বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা কর্তিয়াছেন যে, কোন কোন কীট যেমন শৌगাছি, মধুর সুর ওনিয়া নাচিতে থাকে। কেহ কেহ গান তনিবার কালে সাপকে নাচিতে দেখিয়াছেন। হযরত দাউদ (আ) বিভিন্নক্রপ বাদ্যयন্ত বাজাইয়া উহার সুললিত সুরের সহিত তাল মিলাইয়া যবুর কিতাব তিলাওয়াত করিতেন। হযরত দাউদ (অ!)-এর গীज্খ্গিন্থ ব্যতীত.বনী ইসরাঈলের প্রতি অন্गীর্ণ বলিয়া কথিত কি.তবসমম.হের মধ্য ইইতত কোন কিত্তবেই আল্মাহ্ তা'আলার মাহাস্মা, পবিত্রতা ও প্রশংসা লেখিতে পাওয়া যায় না। উল্লেখয়োগ্য বে, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ অन्যान্য आসমানী কিতাব বিকৃত হইয়া পেলেও উক্ত গীতসমূহ অবিকৃত রহিয়াছে। উক্ত গীতাবলীর শেষাংশে উহা সুরের সহিত গাহিবার নির্দেশ রহহয়াছে। আমরা অনেক যৃস্টান সাহিত্যিককে সুমধুর সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিল!ওয়াতকারী ব্যক্তির তিলাওয়াত ঔनিতে জগ্রহী সৌইয়াছি। তাহারা মানুষের জ্বদ<়ে এইর্রপ তিলাওয়াতের সুদূরপ্রনারী সুপ্রভান ও সুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবিরার অনন্য সাধারণ ক্ষ্তার কথা স্বীকার করিয়াছেন। সহীহ হাদীস ব্বারা জানা যায় যে, মকার মুশরিকগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মসজ্িিদুল হারামে সালাত আদায় করিতত দিত না। ইহাত তিনি निंজ গৃহে,ই সালাত আদায় করিতেন। তাহারা দেখিল, সালাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুরজন তিলাওয়াত ৩निবার জনো সর্বশ্রেণীর মানুষ বিশেষত নারী ও fশঙগণ তাঁহার নিকট জড়ো হয় এধং তাঁহর কিরাআত তাহাদের অন্তরে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই কারূণ তাহাদের সিদ্ধান্ত হইল, তাহ়রা ঢাহাকে সালাতে শব্দ করিয়া কুরআন িিলাওয়াত করিতে বাধা দিবে।
কোন কোন পাশ্চাত্য পণিত উপলক্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আরাবর ল্লেকদিগকক ইসলামের পততকাতনে


 (नা)-এর কুরআন जিলাওয়াতের প্রবন ডাকর্যণীয় শক্তি অদ্বিতীয় ও বৃহত্ম শক্তি হিসারে কাজ করিরয়াছিল। সুরের সহিত কুর্জান মজীদ তিলাওয়াত ‘করিदার বিষয়টি এই भুস্তকে বার্ণত্ব্য বিযয়সমূহের মষ্যে একটি




হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলায়কাহ, উবায়দুল্নাহ ইবৃন আখনাস, রওহ, মুহাশ্মদ ইব্ন মুআম্মর ও হাফিজ আবূ বকর বায়্যার বর্ণনা করিয়াছেন :

 ব্যাথ্যা বর্ণনা কনিয়াছ্ছে। কবিতাচণণ কয়াtি এই :

تـغن بالقـران حسن بـه ـ الصوت حـزينـا جـاهز ار فـم ـ واسـتـنن عن كتب الالى طالبـا غنـى يدو النـفس ثم الز م -
অर्थাৎ সুমষ্রী সুরে কুরজান মজীদ তিলাওয়াত করো; বিন্জ, চিত্তাশীন ও অহংকার বর্জিত হইয়া উহ্হা সুরেনা কণ্ঠে জাবৃত্তি কহা; অার পার্থিব সস্পদ লাভ করিবার সহায়ক কিতাবসমৃহ হইতে অমুখাপেক্ষী ইইয়া यাও। উহাতে বাহিরের এবং অন্তরের সকল অতাব হইতেই মুক্তি নিহিত রহিয়াহে ; উशতে সেই মুক্তি অন্বেণ কা ও উহা আককড়াইয়া থাকে।
जতঃপর হাষিজ্জ ইব্ন হাজার বলেন- শীঘীই স্বতত্র পরিচ্ছেদে সুম্ধুর সুরের সহিত সশ্শর্কিত বিষয়সমূহ


 রरহিয়াছে।




आবদूন उহাব মাनिকী বলেন, ইমাম মালিক বनिয়াছেন বে, সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুর্ান মজীদ তিনাওয়াত করা হারাম। आবূ তইয়েব তবারী, ফিকাহবিদ মাওয়ার্দী এবং ইবৃন হামদান ও একদল ফকীহ হইতে অনুর্রপ ফতఆয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

 রচয়িতা উহা মাক<্লা ও অপছ্দন্দীয় বनिয়াছছন।
পক্ষাত্তরে ইবุন বাত্তান এক্দল সাহাবী ও তাবেঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ঢাঁহারা উश জায়েय ও শরীআাত সম্মত বলিয়াছ্ন। ইমাম শাফেদ হইতেও অনুন্রপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম जাহাবীও
 'ইবানাহ' नाমक পুস্তকে বলেন- উश জায়েय ও শর্রীजাতসমত; বহং উश্ মুস্তাহাব বটে।
উপরে বে অতিমতের কथা বর্ণিত হইন, উহা ততক্ষণ প্রযোজ্য হইবে, যত্ষণ না তিনাওয়াতের সুর ও রাগ-রাগিণী কোন শ‘্দ বা অक্ষরের উচারণকে বিকৃত করিয়া দেয়। অनाথায় উश সর্বববদীসষ্রত্রৃপ








 রাগ-রাপিণীর जাল ও नट্যের কারণে यদি শब্ ও অক্রের উচারণ বিকৃত হইয়া না পড়ে, তবে ইমাম



 করিয়াছছন বে, 'আমাদের অভিমতের পকে প্রমা হইতেছে ইতিপৃর্বে आমি বে হাদীস বর্ণনা
 মুলায়কার সত্যবাদিতা স্বক্ধে সনদ বিশেষষ্ঞ ঐতিহসিকদের মধ্যে মতভেদ রহহিয়াহে।

উক্ত হাদীস অাব নুবাবাহ ইইতে ইব্ন आবূ মুনায়ক্ন ও ঢাঁহার নিকট হইতে আবদूল জব্মার ইব্ন বিন্দ্ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সা'দ হইতে ইবৃন আবূ নুসায়েক, তাহার নিকট

 সুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছ্ন।। উशা হযরু ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে যथাক্রনম ইবৃন আবূ মুनाয়কা ও হয়র ইবন উমর (রা)-এর মুক্ত গোলাম নাফে‘ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। (দেখা यাইতেছে, উঘার «তিটি সনদেই বিতর্কিত রাবী ইব্ন আবূ মুলায়কন উপস্থিচ রহিয়াহে।)

## কুরআান পাঠকের সৌতাগ্য




ফিকাহবিদ মাওয়ার্দী ইমাম শাফেঈ ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইমাম শাফেঈ বনেন- সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরজান তিनাওয়াত করিতে গিয়া কেহ यদি শদ্দ ও অक্ষরের উচ্চারণ বিকৃত কর্বিয়া




 হইয়া যায়, সেই সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত উহা তিনাওয়াত করা নাজায়েय ও হান্রাম।
রাख্স্দ একটি অजুত বর্ণনা করিয়াছছন। তিनि आমাनी সারাথभी হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, সুর ও রাগ-রাগিণীর্গ সহিত ক্রুরান মজীদ তিলাওয়াত করা সর্বাবস্शায় জায়েय ও শারীীজতসষ্যত। ইব̣ন হামদান
 অভিমত। উহা অহণম্যোগ্য নহে।

 করিবার জন্যে जহারে ঢেষ্ধা করিতে হইবে। ইতিপৃর্বে বর্ণিত এতদস্প্পিত্র একটি হাদীসের অনাতম রাবী ইবৃন মুনায়কা অনুর্প কथাই বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম জাবৃ দাউদও সহীহ সনদে ইব্ন মুনায়কার মাষ্যমে


 হয়। অবশা শদ্দ ও অक্ষরের সঠিক ও ত্দ উচ্চারণ হইতেছে অপরিহর্য বিষয়। সুর বা প্বরেে ম夕ুর করিতে গিয়া यদি কেহ শব্দ ও অक্রের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া দেয়, তবে তাহার সেই সুর ও স্বর হারাম ও





নবী করীী (সা) বলিয়াছেন- ‘দুই ন্যক্তির প্রতি ছাড়া কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না : (১) याহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় কিতাব দান করিয়াছ্ছে এবং সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং (২) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছ্ছন এবং সে উহা দিবা-রাত্র সাদকা করে।'

উপরোক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসল্নিম ঈহা উপরোক্ত সনদ্ বর্ণনা করেন নাই। তবে যুহরী হইতে সুফিয়ানের মাধ্যমে উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই दর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে ধারানাহিকভাবে यাকওয়ান,সুলায়মান, ऊ‘বা, রওহ, আলী ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘দুই ব্যক্তির প্রতি ছাড়া কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। (১) আল্লাহ্ তা‘আলা যাহাকে কুরআন মজীদের জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে আর তাহার কোন প্রতিবেশী উহা ওনিতে পাইয়া বলে, আহা! অমুক লোকটিকে যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে, আমাকে যদি উহার সমতুল্য জ্ঞান দান করা হইত, তবে আমিও তাহার ন্যায় আমল করিতে পারিতাম; তবে তাহার এই ঈর্ষা অসসত হইবে না। (২) আল্মাহ্ তা‘আল্া যাহাকে ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং সে উহা হক ও ন্যায় পথে ব্যয় করায় यদি কোন ব্যক্তি বলে, আহা! অমুক লোকটিকে যে ধন-সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, আমাকেও যদি উহার সমতুল্য ধন-সম্পত্তি দান করা হইত, তবে আমি তাহার ন্যায় আমল করিতাম; তবে তাহার এই ঈর্ষা অসঙত হইবে না ।'

উপরোক্ত দুইটি হাদীসের তাৎপর্য এই यে, কুরআন মজীদের জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী হওয়া ও উহা দিবা-রাত্র নামাযে তিলাওয়াত করা হইতেছে এক মহাসৌভাগ্য তথা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি। অনুর্রপভাবে ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং উহা আল্লাহ্র পথে খরচ করাও এক বিরাট আধ্যায্মিক সৌভাগ্য তথা পরিতৃপ্তি বটে। প্রথম সম্পদটি দ্বারা উহার মালিক নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় সম্পদটি দ্বারা সে অপরকেও উপক্তত করে। যাহা হউক, উপরোক্ত দুইটি সৌভাগ্য এতই মহান ও গুরুত্পূর্ণ যে, কাহারও মধ্যে উহার কোনটি দেখিতে পাইয়া निজ্জের জন্য তাহা কামনা করা অন্যের পক্ষে অন্যায় বা অসগত তো নয়ই; বরং এইর্গপ সৌভাগ্য কামনা করা কাম্যই বটে। নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত সৌভাগ্য দুইটির গুরুত্ণ বর্ণিত হইয়াছে :

"যাহারা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাহাদিগকে যে সम्পদ দান করিয়াছ্,ি, তাহা হইতত প্রকা, শ্য এ অপ্রকাশ্যে সৎ পথে ব্যয় কার, তাহারা অदिনশ্বর তিজার心্ছর আশা করিতে পারে।"
 উহার অর্থ অপরের সম্পদের বিলুপ্তি ও ধ্বংস কামনা নহে; বরং উহার অর্থ হইতেছ্ছে নিজ্রের জন্যে অপরের সম্পদের তুল্য সম্পদ কামনা করা। অপরের কোন প্রশংসনীয় গুণ বা সৌডাগ্যের প্রতি এইর্দপ ঈর্ষা বা কামনা নিন্দনীয় নহে। তবে উপরোক্ত দুইটি শুণ ও সৌভাগ্য যেহেতু

অতत্ত মৃन্যবান ও তরুত্ণৃপূর, তাই হাদীলে বিশেষত উহার প্রতি ঈর্ষা করিবার অনুমতি ও বৈধण বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক হাদীস অনার্পপ সনদদও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম आহমদের প্র্র আবদুন্ধাহৃ বলেन- आম্ আমার পিতার কিতাব তাহার নিজ হד্তে লিথিত এই কথাৎनि পাইয়াছি :
 ছইতে খারাবাহিকजাবে কাছীর ইবৈন মুর木া, সানীম ইব্ন মূসা, যায়দ ইব্ন ওয়াকিদ ও হায়ছাম ইব্ন হামীদ जামা নিকট বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী কনীম (সা) বनिয়াছছন- দুইটি বিষয় ভ্ন্ন অন্য কোন বিষয়ে তোমাদদর মৃ্ব্য খতির্যোগিত হইতে পারে না। এক. একটি লোককে आল্লাহ্ ण'অানা কুরুজান মজীদের জ্ঞা দান কর্রিয়াছেন। সে উश্ রান্র-দিন নামাভ্য তিনাওয়াত করে এবং উহার টপর আমল করে। টशা লেথিয়া অন্য একটি লোক বলে, অমুক
 সমত্লল্য निखाমত দান করিত্তেন তাহা হইলে আমি তাহার ন্যায় রাi্র-দিন উश্ নামাयে তিনাওয়াত করিতাম। দুই, খকটি নোককে আল্লাহ ত'আলা সশ্পদ দান কর্রিয়াছ্ন। সে উহা
 ত'অাना অমूक ব্যক্ত্কে বে নিজামাত দান করিয়াহূন, आমাকেও যদি তিনি উহার সমতুলা निিয়াত দান করিতেন, তাহ হইলে आমি উহা সাদকা কর্রিয়া দিতাম।

ইমাম आহমদও भ্রায় অনুর্পপ অকটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : হয়রত আবূ কাবশা (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে সাঈদ आবুল दুহতারী অত্তাঈ, ইউনুস ইব্ন হাব্বাব, ইবাদাহ ইব্ন মুসলিম ও আাদুন্নাহ ইব্ন নুমায়র আমার নিকট বর্ণনা কব্রিয়াছেন বে, একদা
 করিতেছি এবং অन্য একটি বিষ<্যে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। তেময়া উহা ম্মরণ রাথিও। প্রথম তিনটি হইতেছে এই : (১) কোন বাদ্দার মাল সাদকার কারণণ কমিয়া যায় না, (২) কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া সবর করিলে আল্gাহ ত'জাनা নিচয় উহার পরিববর্ত্র ঢাহার সপ্মান বাড়াইয়া দেন এবং (৩) কোন ব্যকি অপরের নিকট হাত পাত্বিার পথ গ্ণহ

 লোক ইইতেছে সেই বাদ্দা যাহাকে আন্ধাহ্ ত'জানা মাল ও ইলম দান কর্রিয়াছেন এবং লে

 অন্থ্থান করে।

ত্বিতীয় শ্বেণীর লোক হইতেছে সেই বাদ্দা যাহাকে আল্মাহ ত'আনা ইনম দান করিয়াছেন, কিसू মাল দান করেন নাই। তাই সে বলে. आাহ! অাি यদি মালের মালিক হইতম, তবে অমুक ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিणাম! উক্ত দুই শ্রেণীর লোক সমান প্রককার লাভ করিবে।

ত্তীয় ল্রেণীর লোক হইইতেছে লেই বাদ্দা যাহাকে আল্মাহ তাজালা মাল দান করিয়াছেন;

 র্রহিয়াহ, ঢাহাও চিতে না। এই ল্রেণীর লোক নিকৃষ্ট্ম স্থনে অব্যান করে।


চতুর্থ শ্রেণীর লোক হইইততছে সেই বান্দা যাহাকে আল্নাহ্ তা‘আলা না মাল দান করিয়াছেন আর না ইলম দান করিয়াছেন। তাই সে বলে, আহা! আমি यদি মালের মালিক হইতাম, তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ্র করিতাম। উহা হই.়তছে তাহার অন্তরের কামনা মাত্র। মালের ক্ষেত্রে ইহারা দুইজন সমান গুনাহ ক্কন্ধে বহন করিবে।

হযরত আবূ কাবশা আনসারী (রা) रইইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবুল জা‘দ, আ‘মাশ, ওয়াকী" ও ইমম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘এই উম্মাতের লোক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা মাল ও ইলম উভয়ই দান করিয়াছেন। আর সে ব্যক্তি স্বীয় ইলমের সাহায্যে মালের ব্যাপারে করণীয় কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে খরচ করে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা ইলম দান করিয়াছেন; কিন্তু মাল দান করেন নাই। তাই সে বলে, আহা! যদি আমি এই লোকটির ন্যায় মালের মালিক হইতাম, তবে উহার ব্যাপারে তাহার ন্যায় কাজ করিতাম। তাহারা দুইজনে সমান পুরস্কার লাভ করিবে। তৃতীয় প্রকারের লোক ইইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ ‘তা‘আলা মাল দিয়াছেন; কিন্তু ইলম দেন নাই। সে উহা যথেচ্ছভাবে ব্যয় করে এবং সে আল্নাহ্র প্রাপ্য ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে ব্যয় করে। চতুর্থ প্রকারের লোক ইইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা না মাল দিয়াছেন, আর না ইলম দিয়াছেন। সে বলে, আহা! আমি यদি এই লোকটির ন্যায় মালের মালিক হইতাম, তবে উহার ব্যাপারে তাহার ন্যায় কাজ করিতাম । ইহারা দুইজনে সমান গুনাহ স্কন্ধে বহন করিবে।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রাপ্য।

## কুরআনের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ আবদুর রহমান, সা‘দ ইব্ন উবায়দা, আলকামা ইব্ন মারসাদ, ऊ‘বা, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছ্নে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্বে উত্তম যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করে।' উক্ত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী উত্তম মর্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে রাবী আবূ আবদুর রহমান হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকান হইততে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া মানুষকে কুরআন মজীদ তাললীম দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন- ‘এ্ই হাদীসই আমাকে এই স্থানে উপবিষ্ট করিয়াছে।’ ইমাম মুসলিম ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ও‘বা হইইতে উপরোক্ত অভ্ন্নি ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন । রাবী আবূ আবদুর রহমানের অন্য নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব সালমী।

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ আবদুর রহমান সালমী, আলকামা ইব্ন মারসাদ, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী কর্ীী (সা) বলিয়াছ্ছেন- 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হইতেছে সেই ব্যক্তি যে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করে।' ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও উপরোক্ত রাবী হযরত সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ববর্তী হাদীসের সনদে

আলকামা ও আবূ আবদুর রহমান এই দুই রাবীর মধ্যবর্তী রাবী হিসাবে সা‘দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত ইইয়া থাকিলেও শেযোক্ত হাদীসের সনদে সা‘দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয় নাই। আরও লক্যণীয় যে, প্রথমোক্ত সনদের যে পর্যায়ে ‘বার নাম উল্লেখিত রহিয়াছে, শেশোক্ত সনদের সেই পর্যায়ে হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নাম উল্লেখিত রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইजেছে, হযরতত সুফিয়ান ছাওরী কর্তৃক উল্লেখিত সনদে সা‘দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয় নাই। আর হযরত সুফিয়ান ছাওরী আলোচ্য সনদ যেরূপে উল্লেখ করিয়াছেন উহাই যে সঠিক, তাহার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ রহিয়াছে। অবশ্য বিনদার ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উপরোক্ত হাদীস হযরত সুফিয়ান ছাওরীর মাধ্যমে বর্ণনা করিতে গিয়া সনদের পৃর্বোল্লেথিত পর্যায়ে সা‘দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহা তাঁহার একটি ভুল। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'সুফিয়ানের একদল শিষ্য তাঁহার নিক্ট হইতে উপরোক্ত হাদীসের সনদে সা’দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখ না করিয়াই• বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুফিয়ান হইতে আমি যে সনদ উল্লেখ করিয়াছি, উহাই অধিকতর সহীহ।'

বিন্দার ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদের উপরোক্ত মন্তব্যও ভ্রান্ত। উক্ত সনদে সা‘দ ইব্ন্ উবায়দার নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে পূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সঠিক। ঐই স্থলে সনদশাস্ত্র সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা যাইত। এখানে আলোচনা করিবার মতো সুদীর্ঘ বিষয়ও ছিল। তবে পাঠকের বিরক্তি এড়াইবার উদ্দেশ্যে উহা পরিত্যক্ত হইল। অবশ্য সংক্ষেপে যতটুকু বিবৃত হইল, উহা পরিত্যক্ত অংশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানে যথেষ্ট। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরে বর্ণিত হাদীসে যে দুইটি গুণ উল্লেখিত হইয়াছে, উহা আল্লাহ্ তা‘আলার রাসূলগণের অনুসারী মু’মিন্ডদর গুণ। রাসূলগণ একদিকে नিজেরা পূর্ণ মানব ছিলেন এবং অন্ग़দিকে মানবজাতিকে পূর্ণ মানবতা শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। আলোচ্য হাদীসে সর্বোত্তম মু’মিনের দুইটি সর্বোত্তম গুণ যথা কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ এবং উহার শিক্ষা প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম উত্তম গুণটি দ্বারা মু’মিন নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় উত্তম গুণটি দ্বারা অপরে উপকৃত হয়। ইহাই মু’মিনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। সে নিজেও কুরআন মজীদের হিদায়েত গ্রহণ করিয়া মানবতা লাভ করে এবং অপরকে উহার হিদায়েত দ্বারা মানবতা লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। পক্ষান্তরে কাফিরের স্বভাব ও আদর্শ ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা একদিকে নিজেরা কুরআন মজীদের হিদায়েত গ্রহণপূর্বক মানবতা লাভ করিতে অসম্মতি জানায় এবং অন্যদিকে অপরকে উহার হিদায়েত হুইতে দূরে রাথিতে সচেষ্ট থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

यारारा নিজ্রেরা সত্যকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে এবং অপরকেও আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে রাখিয়াছে, অমি তাহাদিগকে শাত্তির উপর শাস্তি প্রদান করিতে থাকিব।'

## আল্মাহ্ তা‘আলা আরও বলেন :

 নিজেরাও উহা গ্রহণ করিতে বিরত থাকে।'

পক্ষান্তরে মুমিনদের সন্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা বন্লে :

 নিশয় আমি সত্যের কাছছ আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, কথায় তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে হইতে পারে?’ আলোচ্য হাদীসটি কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতের প্রতিধ্ধনি বটে। উহার অन्যত্ম রাবী হযরত আবূ আবদুর রহমান আবদুল্নাহ্ ইব্ন হাবীব সালমী কূফী ইসলামের একজন ই সাম ও শায়েখ ছিলেন। তিনি উক্ত আয়াত ও হাদীসে বর্ণনা মাকাম ও মর্यাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কুরআন মজ্রীদের শিক্ষা গ্রহণ ও উহার শিক্ষা প্রদানে আত্মনিবেদিত হন্। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগ হইতে হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া মানুষকে কুরআন মজীদের তা‘লীম ও শিক্ষা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত মাকাম ও মর্যাদা প্রদান করুন। আমীন!

হযরত সাহল ইব্ন সা‘দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন আবূ হাযিম, আমর ইব্ন আওন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট জনৈকা মহিলা আসিয়া বলিল- আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য নিজ্জেকে সমর্পণ করিলাম। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'নারীতে আমার কোন প্রঢ়োজন নাই।' ইহাতে জটৈক সাহাবী বলিলেন- 'হে আল্মাহ্র রাসূল! তাহাকে আমার সহিত বিবাহ দিন।' নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তাহাকে একখানা কাপড় দাও।' সাহাবী বলিলেন- 'কাপড় দিবার সামর্থ্য আমার নাই।' নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘তাহাকে একটি লোহার আংটি দিতে পারিলেও দাও।’ সে উহাতেও অসমর্থ জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি কুরআন মজীদের কতটুকু জানো?’ সাহাবী বলিলেন- ‘আমি উহার অমুক অমুক অংশ জানি।’ নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশটুকু রহিয়াছে, উহা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম।' উপরোক্ত হাদীস একাধ্রিক সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। @ইস্থলে ইমাম বুখারী (র) উহা বর্ণনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, "উল্লেখিত সাহাবী কুরআন মজীদের যতটুকু আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সেই মহিলাকে শিক্ষা দিতে নবী করীম (সা) তাহাকে আদেশ দিয়াছিলেন । আর কুরআন মজীদের এই তা’লীমকেই তিনি উক্ত মহিলার দেন-মহর হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন।'

অবশ্য কুরআন মজীদের তা’লীম দেওয়া বিবাহের দেন-মহর হইতে পারে কিনা; কুরআন মজীদের তা‘লীহের পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা; এই ব্যবস্থা ওভু উপরোক্ত সাহাবীর জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল কিনা; তাহা লইয়া ফকীহগণণের মৃধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে বিশেষ. অংশটুকু রহিয়াছে, উহার পরিবর্তে আমি তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম’- নবী করীম (সা)-এর এই উক্তির তাৎপর্য কি এই হইবে বে, 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের বে অংশ রহিয়াছে, তজ্জন্য তোমাকে মর্যাদা দিতেছ্ ি এবং বিনা মহরেই মহিলাটিকে তোমার সহিত বিনাহ দিতেছি?’’ অথবা উহার তাৎপর্য কি ‘ঐই হইবে যে, ‘তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশ রহিয়াছে, উহার তা‘লীমের বিনিময়ে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম?’ এই ব্যাপারেই ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইমাম আহমদ বলেন- নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত বাণীর তাৎপর্য এই যে,

উক্ত সাহাবীর শ্মৃত্তিতে রক্ষিত কুরআন মজীদের অংশ বিণেষকে মর্যাদা দিয়া নবী করীম (না) উক্ত মহিলাটিকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তবে নবী করীম (সা)-এর বাণীর শেষোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করাই অধিকতর সগ্। কারণ, মুসল্সিম শরীফফে বর্ণিত রিওয়ায়েতে উর্ল্লোখত হইয়াছে ঃ নবী কর়ীম (সা) তাহাকে বলিলেন- 'তুমি তাহাকে কুরজান মজীদ শিক্ষা দাও।' উক্ত বিষয়টিকে (কুরআন মজীদের তানীমকে) প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী এইস্থলে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মতভেদের্র অন্যান্য বিষয় বিবাহ ও ইজারা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

## কুরআান মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত

এইস্থলেও ইমাম বুখারী হযরত সাহল (রা) কর্ত্ক বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) সাহাবীকে বলিলেন- তোমার নিকট কুরআন মজীদের কতটুকু অংশ রক্ষিত আছে? সাহাবী বলিলেন- আমার নিকট অমুক অমুক সূরা রক্কিত রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- তুমি কি সেইஞিকে মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারো? সাহাবী বলিলেন- হ্যা; আমি সেইত্তি মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- যাও, তোমার নিকট কুরআান মজীদের যে অংশটুকু রক্ষিত রহিয়াছে, তাহার পরিবর্তে তোমাকে তাহার (মহিলাটির) মালিক বানাইয়া দিলাম (অর্থাৎ তাহাকে তোমার সহিঁত বিবাহ দিলাম)।

ইমাম বুখারী (র) ‘ফাযায়িলুল কুরআন’ অধ্যায়ে ‘কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাজয়াত’ এই শিরোনামায় একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি উश্ দ্বারা এই ইঙ্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছেন বে, কুরুআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। তবে বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন- কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। কারন, উহা দ্বারা একদিকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার সওয়াব এবং অন্যদিকে কুরআন মজীদ দেখিবার সওয়াব পাওয়া যায়। উল্লেথ্য যে, কুরআন মজীদের প্রতি দৃষ্ঠিপাত করাও সওয়াবের কাজ। পৃর্বসুরী একাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা বলিয়াছেন। তাহারা কোন ব্যক্তির সারাদিনেও কুরআন মজীদ না দেখাকে মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা দেথিয়া তিলাওয়াত করা যে শ্রেয়তর, উক্ত অভিমতের পোষকগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণ করেন :

জনৈক সাহাবী ইইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্নাহহ ইব্ন আবদুর রহমান, সালীম ইব্ন মুসলিম, মুআবিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া, বাকিয়াহ ইবৃন ওয়াनীদ, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ ও ইমাম আবূ উবায়দ স্বীয় ‘ফাयায়েলুল কুরআন’ গ্ৰন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'ফরয় নামাय বের্রপ নফল নামাय অপেক্ষা শ্রেয়, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিনাওয়াত করা উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা সেইর্পপ শ্রেয়।' উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী মুআবিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া মুআবিয়া, সদফীই হউক আর মুআবিয়াহ আতরাবলিসীই হউক, একজন দুর্বল রাবী।
‘যর’ হইতে ধারাবাহিকভাবে শ্শসিম ও হযরত সুফিয়ান ছওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন- ‘তোমরা সর্বদা কুরওান মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিও।’

इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে ধারাবাহিকजাবে ইউসুফ ইবৃন মাহিক, जালী ইব্ন যায়দ ও
 করিবার পর কুরজান মজীদ भুলিয়া লইয়া তিলাওয়াত করিতেন।
 जারও বর্ণনা করিয়াছছন : হ্যরত ইবุন মাসלদ (রা)-এর নিকট ঢাহার সহচরণণ একত্রিত
 উক্ত রিও্যার্xেতেব সনদ সহীহ।
 আরততত ও হাপ্মাদ ইবৃন সান্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন- ঢোমাদের কেছ যখन বাজার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্ন কর্রে, তখন সে ভেন (সর্বপ্রথম) কুরजান মজীদ খুनিয়া উશা তিলাওয়াত করে।

খায়ছ্ম হইতে আ'যাশ বর্ণনা করিয়াছেন : খয়ছাম বনেন- একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। তিনি তখন কুরঅান মজীদ צুলिয়া উश তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিনি বলিনেন- এই ইইতেছে আমার আজ্জিকার রাভ্রিতে তিনাওয়াত করিবার जᄌख।
 মজীদ দেথিয়া তিনাওয়াত কর়া শ্রেয়ত্র। উহার একটি ফায়দা এই বে, এইর্রপ তিলাওয়াত করিনে निথिত কুরুান মজীদ বেকার, পরিতত্ত ও বিনট্ট হইয়া यাইবে না। উহার আরও
 শদ বা আয়াত ज্রান্তজ্রপ তিলাওয়াত করিতে পারে অথবা এক আয়াত্র স্ৰুেে অন্য আয়াত তিলাওয়াত কর্রিতে পারে। এयִতাবস্शায় উश দেখিয়া তিনাওয়াত করা মুখস্থ তিলাওয়াত করা


কুরআন মজীদদর তিলাওয়াত ज'नীম দিবারকালে जবশ্য মুআল্নিমের মৌখিক

 তিনাওয়াত শিখিতে গিয়া শিফ্ষানবীস অনেক ক্ষের্রেই ভুন উষ্ারণ শিথিয়া ফেলে। কারণ,
 সষ্যপরর নহে। উহার উচারণ উষ্শাদদর মুখ হইতেই শিথিতে হয়। जবশ্য উন্তাদ পাওয়া না গেনে অক্ষমण বা ওজরের কারণণ (ভামা জ্ঞা ও উহার উচ্চারণ জ্ঞানের সাহাব্যে) উহার




 একটি লোক আমাদ্দ্র সभী হইয়াছিন। লোকটি একটি হাদীস বর্ণনা কর্যিয়াছিন। जামার মলে



পড়ে, সে উহা নবী করীম (সা)-এর হাদীন ছহিনানই বর্ণনা কর্রিয়াছছল। লোকর্ग যাহ বর্ণননা করিয়াছিল, তাহা এই : ‘আল্লাহ্র কোন বান্দা কুরআন মঞ্জীদ তিলাওয়াত করিবারকালে কোন ভুল করিল্ল উহা যেরূপে নাযিল হইয়াছে, কেরেশতা তাহার তিলাওয়াতকে সেইরূপেই (তাহার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন ।

বুকায়ের ইব্ন আখনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে শায়বনী, হাফস ইব্ন আব্ গিয়াস ও ইমাম আব্ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কথিত আছে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিরারকালে .কোন অনারব লোক বা অন্য কেহ অনিচ্ছাকৃত্ভাবে ভুল করিলে উহা যেরূপে নাযিল হইয়াছে, ফেরেশতা তাহার তিলাওয়াতকে সেইর্দপেই (তাহার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন।

কুরআন মজীদ দেখিয়া তিনাওয়াত করা কিংবা মুখস্থ তিলাওয়াত করার কোন্টি শ্রেয়তর, সে সম্বক্ধে একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেনন ঃ শ্রেয়তর হইবার ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্র ভয়, ভালবাসা ও আন্তরিক বিনয়। কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা এবং মুখস্থ তিলাওয়াত করাইহাদের মর্যে যে তিলাওয়াতে আল্নাহ্র ভয় ও ভালবাসা এবং আন্তরিক বিনয় অধিকতর পরিমাণে অর্জিত ইইবে, সেই তিলাওয়াতই শ্রেয়তর হইবে। উভয়বিধ তিলাওয়াতে সমপরিমাণের আল্লাহ্ ভীতি, আল্লাহ্ প্রেম ও আন্তরিক বিনয় অর্জিত হইলে কুরআন মজ্জীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করাই শ্রেয়তর হইবে। কারণ, উহাতে ভুলের আশাংকা কম থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন মজ্জীদের উভয়বিধ তিলাওয়াত সকল তিলাওয়াতকারীর উপরই সমান প্রভাব বিস্তার করে না। ব্যক্তির বিভিন্নতায় উহাদের প্রভাব বিস্তারেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী ‘তিবয়ান’ গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন- ‘পূর্বসূরী আহলে ইলমের এতদসম্পंকীয় কথা ও কার্য এবং তাহাদের মতভেদ উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। উপর্র: উ ব্যান্যার আলোকেই এ সম্পর্কে তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের স্বরূপ ও রহস্য উদঘাটন করিতে হইবে।

বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা দেখিয়াছ্ বো, ইমাম বুখারী হযরত সাহল ইব্ন সা‘দ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা দ্বারা তিনি যদি প্রমাণ করিতে চাহিয়া থাকেন যে, কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা অপেক্ষা শ্রেয়তর, তবে তিনি ভুল করিয়াছ্ন । $\stackrel{\text { ' }}{ }$ ারণ, হযরত সাহল ইব্ন সা’দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির ঘটনা। এইর্রপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবী লেখাপড়া জানিতেন না এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট উহা বিদিত ছিল। তাই উক্ত সাহাবী কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারেন কিনা নবী করীম (সা) তায়া তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না বে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিতে সমর্থ ও অসমর্থ- উভয় শ্রেণীর লোকের জন্যেই উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। এইরূপ ঘটনা দ্বারা উহা প্রমাণিত হইলে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার ঘটনা বंর্ণনা করাই ইমাম বুখারীর জন্যে অধিকর সমীচীন ছিল।

[^10]কারণ, নবী করীম (गা) নিজে একজন উশ্ীী বা নিরক্ষর মানব ছিল্লে। তাই তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতেন। বস্তুত আলোচ্য হাদীস দ্বারা ওৰু ইহাই প্রমাণিত হয় यে, সংশ্নিষ্ট সাহাবী স্বীয় ন্ত্রীকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতে পারিবেন কিনা, তাহা জানিবার জন্যেই নবী করীম (সা) তাহার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি কুরআন মজীদ মুথস্থ তিলাওয়াত করিতে পারেন কিনা। ইহাতে মুখস্থ তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ বা অশ্রেষ্ঠতৃ- কোনাটটই প্রমাণিত হয় না। আল্নাহইই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী।

## বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরজান অবিশ্মৃত রাখা

হ্যরত ইবৃন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে‘, মালিক, আবদুল্নাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'কুরजান মজীদের ধারক রশি দ্বারা বাঁধা উটের মালিকের মতো। উটের মালিক উহাকে বাঁধিয়া রাথিলে উহা তাহার নাগালে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে ছাড়িয়া দিলে উহা जাহার নিকট হইতে ভগিয়া यায়।' ইমাম মুসनিম এবং ইমাম নাসায়ীও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভ্ন্ন ঊর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে নাফে, আইউব, মা'মার, আবদুর রায়্যাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘কুআন মজীদের ধারক ইইতেছে উটের মালিকের ন্যায়। উটের মালিক উহা বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার নাগাল ও অধিকারে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে উহা ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার নাগাল ও অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়। ঠিস সেইর্রপ কুরআন মজীদের ধারক রাত্রিদিন তিলাওয়াত করিয়া উহা ধরিয়া রাখিলে উহা তাহার নিকট থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে উহা ঐ রূপে ধরিয়া না রাখিলে উহা তাহার নিকট হইতে চলিয়া यায়।’ মুহাদ্দিস ইব্ন জাও্যী ‘জামেউল মাসানীদ’ নামক হাদীস স্কৎলনে মন্তব্য করিয়াছেন यে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ুধু ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবদুর রায়্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং অন্যর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্নাহ্ (ইব্ন মাসউদ) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসুর, ত‘বা, মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বলা বড়ই বেমানান যে, ‘আমি কুরআন মজীদের অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি’; বরং সে তো উহা স্বেচ্ঘায় নিজকে ভুলাইয়া দিয়াছে। (অতএব উহা বনাই তাহার পক্ষে সমীচীন যে, আমি উহাকে ভুলাইয়া দিয়াছি।) আর তোমরা কুরআন মজীদ বারংবার তিলাাওয়াত করিয়া উহা স্মৃত্তে ধরিয়া রাখিও। कারণ, গৃহপালিত পশুর পক্ষে ভাগিয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, উহার পক্ষে মানুষের শ্মৃতি হইতে ভাগিয়া यাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

বিশর ইব্ন মুহাম্মদ সাখতিয়ানী উপরোক্ত হাদীসটি পৃর্বোক্ত রাবী ๗‘বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং তুবা হইতে ইব্ন মুবারকের ভিন্নর্রপ অধষ্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহা ঔবা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনাদাংশে এবং, তবা

হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাউদ তায়ালেসী ও মাহমুদ ইব্ন গায়লানের ডিন্নর্প অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ ও প্রহণবোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী উহা ৫'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং অন্যর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহা উপরোক্ত রাবী মানসুর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্পতন সনদাংশে এবং ‘মানসুর হইতে উসমান ইব্ন জারীরের ভিন্নরূপ অধ্তস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী মানসুর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং মানসুর হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর, উসমান, যুহায়র ইব্ন হারব এবং ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমের ভিন্নক্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাইতেছে ভে, উল্নেখিত ইমামগণ সকলেই উপরোক্ত রাবী মানসূরের মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীসটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مـرفـوع) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য ইমাম নাসাঈ উহা হयরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসূর, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ও কুতায়বার সনদে হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث مـوقـوف) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা হযরত আবদুল্মাহ্ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করা সমর্থিত নহে।

হयরত আবদুল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক, আবদাহ ও ইব্ন জুরায়জ প্রমুখ রাবী হইতেও উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা হইয়াছে। ইমাম মুসলিম উহা ইব্ন জুরায়জ হইতে উপরোক্ত উর্ধত্নত সনদাংশে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ উহা ‘আল ইয়াওমু ওয়াল্মাইলাহ্’ পুস্তকে উপরোক্ত রাবী ইবাদাহ ইব্ন আবূ লুবাবাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ষতন সনদাংশে এবং আবাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন জাহাদাহ প্রমুখ রাবীর ভিন্নর্প অধস্তন সনদাংশে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হयরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদাহ, ইয়াযীদ, আবূ উসামা, মুহাম্মদ ইব্ন आ'লা ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন'কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিনাওয়াত কর্রিয়া উহা বিশ্মৃতি হইতে রক্ষা কর। কারণ, যে সত্তার হস্ঠে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার কসম! দড়ি দিয়া বাঁধা উটকে ছাড়িয়া দিলে উহার পক্ষে ভাগিয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, মানুশের শ্মৃতি হইতে কুরআন মজীদ্দের চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আবূ উসামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুরায়ব মুহাশ্মদ ইব্ন আলা ও আবদুল্মাহ্ ইব্ন বুরদ আশআরীর ভিন্নর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উকবা ইব্ন আমের (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আनী মূসা ইবৃন আলী, আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুবারক, আनी ইব্ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘তোমরা আল্লাহ্র কিতাবকে শিখ, উহা পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া বিশ্থৃতি হইতে রক্ষা কর এবং উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর। যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কনম! জলাশয়ে দড়ি দিয়া বাঁধা গৃহপালিত পতর জাগিয়া যাইবার যতটুকু কাছীর (১ম খণ্ড)—১৬
 থাকে।

উপরোক্ত হাদীসসমৃহের মৃল বক্তব্য হইতেছে- কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান। কারণ, কুরান মজীদ ভুলিয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ। আর পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিবার মাধ্যমেই উহা বিম্মৃতি হইতে রক্মা করা সশ্তবপর। আল্লাহ় ত‘আলা আমাদিগকে উক্ত কবীরা ুুাহ হইতে রক্ষা করুন।

হযরত সা‘দ ইব্ন উবাদাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক অভ্ঞাতনামা ব্যক্তি, ঈসা ইব্ন ফায়েদ, ইয়াयীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, খালিদ, খালফ ইব্ন ওয়ালীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- মাত্র দশজন লোকের উপর নেতৃত্বকারী ব্যক্তিকেও কিয়ামতের দিন হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। অধীন ব্যক্তিদের প্রতি আচরিত তাহার ন্যায়বিচার ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। অতঃপর নবী করীম (সা) কুরআন মজীদ শিথিবার পর যে ব্যক্তি উহা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে তাহার শাশ্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন (যাহা এখানে বর্ণিত হয় নাই।) উক্ত হাদীসটি যেক্রপ উপরোক্ত রাবী ইয়াयীদ ইব্ন যিয়াদ ইইতে খালিদ ইব্ন আবদুল্নাহ্ রিওয়ায়েত করিয়াছেন, তদ্রূপ উহা ইয়াयীদ হইতে জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ এবংং মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়লও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ উহা কুরजান মজীদের তিলাওয়াত ভুলাইয়া দেওয়ার ঘটনার সহিত ‘হযরত সা‘ ইব্ন উবাদাহ (রা)’ হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈনা ইব্ন ফায়েদ, ইয়াयীদ, ইব্ন আবূ যিয়াদ, ইব্ন ইদরীস ও মুহাম্মদ ইব্ন आ'লার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদে হযরত সা‘দ ইব্ন উবাদাহ (রা) এবং ঈসা ইব্ন ফায়েদ এই রাবীদ্বয়ের মধ্যে অঞ্ঞাতনামা কোন রাবীর থাকিবার কথা উল্লেথিত হয় নাই। তেমনি উহা ইয়াयীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে আবূ বকর ইব্ন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ ইইতে সাঈদও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় সনদের ব্যাপারে সন্দেহের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ ইব্ন ঈসা ইব্ন ফায়েদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ঢাঁহার শিষ্যগণ ও ওয়াকৗ‘ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই।

উক্ত সনদে উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ উহা 'মুসনাদে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা)’ নামক হাদীস সংকলনেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্ন ফায়েদ, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, আবদুল আযীয ইব্ন মুসলিম ৫ আবদুস সামাদ আমার নিকট বর্ণণা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘কোন ব্যত্তি মাত্র দশ জন লোকের উপর নেত্ভ্: করিয়া থাকিলেও (কিয়ামতের দিন) তাহাকে হাত্ড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। নেত্ত্নাধীন ব্যক্তিদের প্রতি কৃত তাহার ন্যায়িবিচার ছাড়া কোন কিছুই ছাহাকে উক্ত বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা ভুল্য়া গিয়াছে, কিয়ামতের দিন সে কর্তিভ হস্ত হইয়া আল্লাহৃর সন্মুখে উপস্থিত হইৰবে।' উক্ত হাদীসটি ইয়াयীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে আবূ উআইনাহও বর্ণনা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, উহার সনদের বিষয়ে রাবীদের মধ্যে মিল নাই। তবে সতর্কীকরণ (ترهی) সশ্পর্কীয় হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ সম্বন্ধীয় এইর্পপ অমিল আপত্তিকর নহে। আল্মাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ

জ্ঞানী। এইর্রপ অমিল সনদের হাদীস যখন অন্য $া দ ী স ~ দ ্ ব i র া ~ স ম র ্ থ ি ত ~ হ য ়, ~ ত খ ন ~ এ ই র ্ গ প ~$ ক্ষেত্রে উহা বিশেষত গৃহীত হইয়াই থাকে। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা সমর্থিত ইইয়াছে :

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধার্রাবাহিকভাবে ইব্ন জ্রুরায়জ, হাজ্জাজ্জ ও ইমাম আাবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (না) বলিয়াছ্নে- ‘আমার সন্মুখে আমার উম্মতের নেক আমলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে যে খড়-কুটাটি অথবা পল্যু লাদটি বাহির করিয়া ফেলে, উহার নেকীটিও। আর আমার সম্মুখে আমার উম্মতের বদ আমলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গেলে তাহার আমলনামায় যে বদী লেখা হয়, তদপেক্ষা বৃহত্তম কোন বদী আমি উহার মষ্যে দেখি নাই।

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বনিয়াছেন- ‘আমার’ উম্মতের লোকদিগকে কিয়ামতের দিনে যে সকল গুনাহের শাস্তি পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে, তাহাদের মধ্যে একটটি বড় গুনাহ হইতেছে কোন ব্যক্তির কুরআন মজীদের কোন সূরার তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা বিস্মৃত হইবার গুনাহ।' ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ ইয়া‘লা এবং ইমাম বায্যারও উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানতাব, ইব্ন জুরায়জ ও ইব্ন আবূ দাউদের অডিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বক্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন ঃ উক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে ৩ধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছছ; অন্য কোন মাধ্যমে উহা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হয় নাই। আম়ি উহা ইমাম বুখারীর নিকট উল্লেখ করিলে তিনিও উহা সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।' ওয়ালেবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্নাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারেমী বলিয়াছেন- '(উপরোক্ত রাবী) মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানতার্ন হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীস শ্রবণ করেন নাই।’ আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, ইব্ন জুরায়জ, ইব্ন আবূ দাউদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আদমীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঞ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন :



‘‘ে ব্যক্তি আমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, তাহার জন্য জীবিকা হইবে সংকূচিত। অতঃপর আমি কিয়ামতের দিনে তাহাকে অন্ধ করিয়া অন্যদের সঙে উঠাইব। সে বলিবে, হে প্রভু! কেন আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলে? আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্পান ছিলাম। আল্মাহ্ বলিবেন, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) আসিয়াছিল; কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া রহিয়াছিলে। সেইরূপে আজ তোমাকে ভুলিয়া থাকা হইবে।'
 ইইনেও উহার অহ্শবিশেষ বটে। কারণ, কুর্রান সজীদের তিনাওয়াত হইতে বিরত থাকা,
 প্রকার্রে অবহেনা প্রদর্ষ্ ক়া এবং উহা এক প্রকারের ভুনিয়া থাকা বৈ কিছू নহে। আল্লাহ্র নিকট অইই্রপ কার্य হইতে আমরা আய্য় গ্রহণ করিতেছি। নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছছন-
 হইতে রক্ষ কহ। তিনি অরও বনিয়াছছে :






 কুরজান সজীদ তিলাওয়াত না কর্রিয়া মৃতিতে রাধিয়া দিলে মৃতি হইতে উহার পালাইয়া यাইবার তত্তেধিক আশংক্ক রহহিয়াহ্।

ইবরাহীম इইতে ধারাবাহিকতাবে आ'মাশ, आবূ মুজাবিয়া ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীম বলেন बে, হযরুত ইবৃন মাসট্দ (রা) বनিয়াছ্নে- ‘আমি यদি কোন ব্যক্তিকে দেখি ভে, সে কুরजান সজীদ শি⿵িবার পর উश ুুনিয়া নিয়াহ এবং লে প্মাট-লোঢা রহিয়াহ, "তবে তাহাকে মারিয়া ফেলিব।' যিহাক ইবৃন মুযাহিম হইঢে ধারাবাহিকэাবে
 সুযাহিম বলেন- ‘কোন ব্যক্তি কুর্রান মজীদ শিথিবার পর ডুলিয়া পেলে বুঝিতে হইবে বে, লে

 आসে উহা তোমাদের হাতেরই উপার্জন বৈ নহে।' নিঃসন্দেহে কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া একটি মহা মুসীবত। এই কারণেই ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই প্রমুখ ব্যক্তিপণ বলিয়াছেন- ‘ত্নিন দিনের কম সময়ের মধ্যে সমগ্ণ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করা বের্রপ মাকক্গহ, চল্মিশ দিনের মধ্যে কুরআন মজীদ আদৌ তিনাওয়াত না করা সেইর্দপ মাকর্রহ।' শীঘ্রই এতদসম্পর্কিত আলোচনা আসিতেছে।

## যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত

হयরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে আবূ আইয়াস, ঔ‘বা, হাজ্জাজ ও ইমাম রুখারী বর্ণনা কর্রিয়াছেন : হযরুত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল বলেন- মক্কা বিজয়ের দিনে আমি নবী করীম (সা)-কে স্বীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আক্রা অবস্থায় সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করিতত তনিয়াছি। ইমাম ইব্ন মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সকল .সংকলকই

উপরোক্ত হাদীস পৃর্বোক্ত রাবী ๒'বা হইতে উপরোত্ত অভ্ন্ন উর্ধত্ন সনদাংশশে এবং বিতিন্ন অধ্ৰন্ন সনদাংশ্ বর্ণনা করিয়াছ্ছন। উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ আইয়ালের অন্য নাম
 কোন অবश্शায় কুরজান মজীদ পুনঃ পুনঃ তিनাওয়াত করিবার প্রয়াজনীয়ত প্রমাণিত হয়। अधिকাং ফকীश বলেন- यानবাহনে जার্রা় অবস্থায় কুরজান মজীদ তিनाওয়াত করায় কোন দোষ নাই। তবে চলন্ত অবস্शায় কুর্ান মজীদ তিনাওয়াত করা কোন কোন ফকীহ্র নিকট মাক্রহ।

হযরত আবূ দার্রদ (রা) সস্পর্কে ইব্ন আবৃ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন মে, তিনি রাষ্তায় চলত্ত অবস্থায় কুরজান মজীদ তিলাওয়াত করিতেন। হযরত উমর ইব্ন आদूল আयীয (র) সম্ধ্ধে বর্ণি হইয়াছ্ বে, তিনি অক্রপ তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়াছছন। পক্ষাত্তরে মালিক (র) সমক্ধে বর্ণিত হইয়াহ, তিনি ঢ্দ্রপ তিলাওয়াতকে মাকর্গহ মনে করিতেন। ইব্ন ওছাব হইতে
 এক্দা आयি ইমাম মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা কর্রিলাম- ‘একটি লোক लেম রাব্রিতে নামাय আদায় করিতেছিন। নামাভে সে বে সূরা তিনাওয়াত কর্রেছ্নি, উशা শেব হইবার পৃর্বেই সে মসজিদে রওয়ানা হইন। পথिমধ্যে সে অসমাঞ্ত সূরাটির অবশিষ্টাংশ তিলাওয়াত করিতে भারিবে कি ? ইমাম মালিক বলিলেন- রাস্তায় চলমান অবস্शায় কুরजান মজীদ তিনাওয়াত কর্রা याয় বলিয়া आমার জানা নাই।

শা'বী বলেন- তিনটি স্থানে কুর্ান তিলাఆয়াত করা মাক্রহ। (ম) গোসলখানায় (২)


 সষ্ণক্ধে ইবৃন आবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, তিনি উহা মাকজ্রহ মনে করিতেন। आব̨ ওয়ায়েল শাকীক ইবৃন সানমাহ, হাসান বসরী মাকহহন এবং কুবায়সাহ ইব্ন জুणায়েব সষব্ধে ইবৃন মুনयির বর্ণনা করিয়াছছন বে, তাহারা উহাকে মাক্রহ (অপছ্দনীয়) বनिয়াছ্নন। ইবরাহীম
 ইইয়াছে বে, তিনি গোসলখানায় কুরজান মজীদ তিলাওয়াত করাক্ মাকজ্গহ মনে করিত্তে।

 কুর্ান মজীদ তিনাওয়াত করাকে হারাম বনেে, তবে উহাও একটি উল্নেখবোগ্য অতিমত হিসাবে পরিभণিত হইবে। চক্ ঘ্রা নির্মিত মুর্ণায়মান চড়কে কুরআান মজীদ তিলাওয়াত করা এই কারণে মাকক্রহ বে, টशাতে কুরজান তিনাওয়াতকারীর অন্য কোন ব্যক্কিন নীচে নামিতে হয় ও অन্য ব্যি তিনাওয়াতকারীীর ঊপরে উঠিতে পারে। आর সত্য সর্বদা উপরে থাকক ও উহার উপ্র কিছ্ থাকিতে পারে না, থাকা শোজ পায় না। অাল্gাহুई সর্বশ্শেষ্ঠ জ্ঞানী।

## বানক-বালিকাদের কুরজান তিनাওয়াত শিকা করা

 উআয়নাহ, মৃসা ইবৃন ইসমাঔন ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন :
'হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- 'নবী করীম (সা) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বৎসর। এই বয়সেই আমি কুরুআন মজীদের ‘মুহকাম’ (1) অংশের তিলাওয়াত শিখিয়া ফেনিয়াছিলাম।' উক্ত রিওয়ায়েতের অনাত়ম রাবী সাঈদ ইবุন জুবায়র বলেন- কুরআন মজীদের বে অংশকে তোমরা ‘মুফাসุসাল’ (الـمفصل) নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকো, উহার এক নাম 'মুহকাম' (l) বটে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ বিশর, হাশীম, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : ‘হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- নবী করীম (সা)-এর জীবদশায়ই আমি কুরআন মজীদের ‘মমহকাম’ অংশটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম।' রাবী সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- কোন অংxটির নাম ‘মুহকাম’? তিনি বলিরেন- 'মুফাস্সাল নামক অংশটির আরেক নাম হইতেছে ‘মুহকাম।' উক্ত রিওয়ায়েতটি ুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা' করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উহ্হা দ্মারা প্রমাণিত হয় বে, বালক-বালিকাদের পক্ষে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করা জায়েय। কারণ স্বয়ং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথায় জানা যাইতেছে শে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময়ে তাঁহার বয়স দশ বৎসর ছিল এবং এই বয়সেই তিনি কুরআন মজীদের মুফাস্সাল অংশটুকু আয়ত্ত করিয়া ফোিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, সূরা হুজুরাত হইতে শেষ পর্যন্ত অংশ ‘মুফাস্সাল’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইমাম বুখারী অন্যত্র হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন- ‘নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময়ে আমি খতনাকৃত বালক ছিলাম। সেই সময়ে বালকদের বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পৃর্বে তাহাদের খত্না সম্পাদিত হইত না।' উপরোক্ত রিওয়ায়েতগুলির মধ্যে সামঞস্যের একটি পথ এই হইতে পারে যে, হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) মাত্র দশ বৎসর বয়সেই বয়ঃ্র্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সামঞ্জস্যের আরেকটি পথ এই হইতে পারে বে, তিনি মাত্র দশ ধৎসর বয়সে নহে; বরং দশ বৎসরের অধিক বয়সেই বয়ঃ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্ুু দশ বৎসরের অতিরিক্ত বৎসরের সংখ্যা তিনি উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সে যাহা হউক, উক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, বালক-বালিকাগণকে কুরজান মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া জায়েय। ইহা সহজবোধ্য কথা। এমনকি উহা কথনও কখ্নও মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিবও হয়। কারণ, প্রাঞ্তবয়ক্ক হইবার পৃর্বে বালক-বালিকাগণ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করিলে নামাযের জন্যে প্রয়োজনীয় কুরআন মজীদের অংশ প্রাপ্তবয়ক্ক হইবার কালে তাহাদের জানা থাকে। অধিক বয়সে কুরআান মজীদ হিফজ করা অপেক্ষা অল্প বয়সে হিফ্জ করা শ্রেয়তর। উহাতে কুরজান মজীদ সহজেই হিফজ হইয়া যায় এবং ম্থৃতিতে অধিকতর দৃঢ়ভাবে গীাথা থাকে। বাস্তব ঘটনাই ইহার প্রমাণ বহন করে।

পূর্বमূরী কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন বে, বালক-বালিকাগণকে তাহাদের প্রথম বয়সে কিছু দিন খেলাধূলার জন্যে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদের মধ্যে কুরআআন মজীদ পড়িবার মত দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সৃষ্টি হইনে তাহাদিগকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইর্রপ করিলে তাহারা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্সা করা আরশু করিবার পর উহাতে বিরক্ত ও অনিচ্ছুক కৃইয়া খেলাধৃনায় ফিরিয়া আসিবে না। কেহ কেহ বলেন- শিওুর মধ্যে যতদিন কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি না আসে, ততদিন তাহাকে কুরআন

মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। কিছুটা বুদ্ধি আসিবার পর তাহার বুদ্ধি অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। হযরত উমর (রা) শিশুকে পাঁচ আয়াত করিয়া শিক্ষা দেওয়া পছন্দ করিতেন। আমরা ঢাঁহার নিকট হইতে উহা সহীহ সনদে (অনাত্র) বর্ণনা করিয়াছি।

## কুরআন মজীদের বিস্মরণ

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন উরওয়া, যায়দ, রবী‘ ইব্ন ইয়াহিয়া ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে মসজ্জিদে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে তনিয়া বলিলেন- ‘আল্লাহ্ তাহাকে রহম করুন । সে আমাকে অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত ম্মরণ করাইয়া দিয়াছে।' উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, ঈসা ইব্ন ইউনুস, মুহাম্মদ ইব্ন ইবায়দ ইব্ন মায়মুন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত বাণীর সহিত নবী করীম (সা) ইহাও বলিলেন- ‘আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' উক্ত রিওয়ায়েতও ত্ুু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হিশাম হইতে আলী ইব্ন মুসহার এবং আবাদাহও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা হিশাম ইইতে উপরোক্ত দুই রাবী আলী ইব্ন মুসহার এবং আবাদার মাধ্যমে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা হিশাম হইতে তধু আবাদার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ, আবূ উসামা, আহমদ ইব্ন আবূ রজা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে রাত্রিতে একটি সৃরা তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন- ‘আল্লাহ্ তাহাকে দয়া করুন্ন! সে আমাকে অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। আমি উহা অমুক সূরা ইইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' ইমাম মুসলিম টহা উপরোক্ত রাবী আবূ উসামাহ হাম্মাদ ইব্ন উসামাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন:ঊর্ধ্রতন সনদাংশে এবং অন্যর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন ৷
3. উপরোক্ত হাদীস এবং তদনুর্রপ অन্যান্য হাদীস দ্ঘারা ফকীহগণ প্রমাণ করেন যে, নবী করীম (সা)-ও ভুলিয়া যাইতেন এবং তিনিও বিশ্यৃতির কবলে পতিত হইতেন। তবে ফকীইंগণ সর্বসম্মতভাবে বলেন যে, নবী করীম (সা)-কে যে বিষয় লোকদের নিকট প্রচার ও তাবনীগ করিতে হইত, তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতেন না এবং তাহা ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সস্তবপর ছিল না। দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয়কে গোপন করা নবী করীম (সা)-এর পক্ষে যেমন অসষ্তব ছিন, তেমনি যে বিষয়ের প্রচার ও তাবনীগ তখনও সম্পন্ন হয় নাই, সেই বিষয় ভুলিয়া যাওয়াও"হার পক্ষে সেইর্রপ অসম্বব ছিল। যে ধরনের বিশ্ষৃতি নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সভ্ভবপর ছিন না, উহা সম্ভবপর না থাকাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঞ্গত ছিল। কারণ, এইর্রপ বিশ্মৃতি সম্ববপর ইইলে রিসালাতের দায়িত্ন ও কর্তব্য পালনের উদ্mেশ্যই ব্যাহত হইত। তাই আল্লাহ্ ত'‘আলা তাঁহাকে ঐর্পপ বিম্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
এই প্রসসে কুরআন মজীদের নিম্নেক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনাযোগ্য। আা্্নাহ্ তা আনা বলেন :
 যাহা চাহ্নে, তার্হ ছাড়া কিছুই তুমি ভুলিয়া যাইবে না।)
উপরোক্ত আয়াতের একটি তাৎপর্য এই যে, আয়াতের প্রথম দিকে আল্নাহৃ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি নবী ক<ীী (সা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা দিবেন। উহার ফলে তিনি আর উহা ভুলিবেন না।

 ব্যক্তির ইश বना বড়ই রেমানান वে, ‘আামি কুরজান মজীদের অयूक जমুক আয়াত বা সৃরা ভুनिয়া গিয়াছি। বর্গং সে তো উহা (অবহেনাভরে) বিশৃত হইয়াছে।' ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উश্ উপরোত্ত রাবী মানসূর হইতে উপর্রোত অডিন্ন উর্ষ্ণতন সনদাংশে এবং





 ইবরাহীম (অা) বनिয়াছিহেন :

## 

(जার তোমরা যাহাদিগকক ঢাঁহার শরীক ঠাওরাও, আমি তাহািিগক্ক ডরাই না। কিহू আমার প্রতিপালক यদি কোন কিছू जামা ব্যাপার্রে চাহেন (তবে উহা প্বতন্ত্র কথা)।
 পৃর্ববাক্সে বর্ণিত নেতিবাচক বিষয়ের সম-শ্রেণীডুক্ত নহে। এই ধরনের ব্যতিক্রে প্রকাশ আরবী বাকরণ





 জন্যেও আরবী বাপধারা সশ্পর্কিত উপরোক্ত সৃক্ষ কथাঢি মানে রাখিতে হইবে।

 উন্gেখিত হইয়াছে। ফ্যরার মতে বস্তুত আল্লাহ্ ত'জালা নবী করীম (সা)-কে কুরজান মজীদের কোন जায়াত আদhৗ ভুনাইয়া দেন নাই।
একদল एককীহ ও মুহক্কিক বনেন- 'তুমি ভুলিয়া যাইবে না' এই কথার তাৎপর্য এই বে, 'ডুমি উহার আমল जুলিয়া যাইবে না।' जার আলোচ হাদীলে বে বিশৃতির কথা উল্লেগিত হইয়াহূ, উशা ছিন ইতিপুর্বে প্রচারিত বিষ্যের বিশ্মৃতি।
এই টীকাকার বनिতেছে, आল্োচ হাদীসে বে বিশৃতির কথা উল্লেशिত হইয়াছে, উহা ছিন সাגয়িক বিস্দুতি। উক্ত সাময়িক বিশ্দৃতির পর নবী করীীম (সা) বিশ্মৃত আয়াতভলিসহ সম্পূণ সূরা তিলাওয়াত করিতে भाরিত্ন।








করা হইয়াছছ ; উক্ত হাদীস এবং উহার পরবর্তী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, কুরআন মজ্জীদবে* ম্মৃতিতে ধরিয়া রাখিবার জন্যে কেহ যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনা করিবার পরও যদি নে উহা ভুলিয়া যায়, তবে তজ্জন্য সে দায়ী বা গুনাহগার হইবে না।

হयরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া यাইবার কথা প্রকাশ করিবার সঠিক ভাষা ও আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কেহ কুরআন মজীদের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত ভুলিয়া গেলে সে যেন না বলে- 'আমি অমুক আয়াত বা সূরা ভুলিয়া গিয়াছি।’ বরং সে যেন বলে- ‘আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া ইইয়াছছ।' কারণ, النســــنان (ভুলিয়া যাওয়া) প্রকৃতপক্ষে বান্দার ক্রিয়া নহে। তবে ভুলিয়া যাইবার কারণ বান্দাই ঘটাইয়া থাকে। ভুলিয়া যাইবার কারণ হইতেছে- অবহেলা, যথাযথ ওরুত্ব না দেওয়া ও পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত না করা।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। উহা এই বে, কুরআন মজীদের তিলাও়য়াত ভুলিয়া যাইবার কথা প্রকাশ করিবার জন্যে ‘আল্নাহ্ আমাকে ড়লাইয়া দিয়াছেন’ বনা সমীচীন নহে; বরং ‘আমাকে ডুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে’ বলা সমীচীন।

অবশ্য বান্দাকেও কখন কখন ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্ত বানানো হইয়া থাকে। তবে উহা আলংকারিক প্রয়োগ বৈ কিছू নহে। প্রকৃতপক্ষে ‘ভুলিয়া যাওয়া’ ক্রিয়ার কর্তা বান্দা নহে। নিম্নেক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে জুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানাইয়াছেন :

ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হইতেছে- অবহেলা, ঔদাসীন্য ইত্যাদি। উহা একটি গুনাহ্ বটে। আর উক্ত কারণণে সংঘটক বা কর্তা হইতেছে বান্দা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা 'ভুলিয়া যাওয়া' ক্রিয়ার কর্ত বাহ্যত বান্দাকে বানাইলেও তিনি প্রকৃতপকে বান্দার অবহেলা ইত্যাদি অপরাধকে উহার কর্ত বলিয়া বুঝাইয়াছেন ৷ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, স্বীয় অবহেনাক্রপ অপরাধের কারণে তুমি যখন ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ কর। প্রভুর স্মরণে অপরাধ মাফ হইয়া যাইবে। কারণ নেক কাজে ওুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। অপরাধ মাফ ইইয়া যাইবার পর বিপ্মৃত বিষয় পুনরায় স্মরণে আসিবে। আল্মাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

[^11]কাছীর (১ম খগ)—১৭

## কুরআনের সূরার নামকরণ

হযরত আবূ মাসউদ উতবা ইব্ন আমর আনসারী বদরী (রা) হইতে ধারাবাiিকভাবে আলকামা, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াयীদ, ইবরাহীম, আ‘মাশ, হাফস ইব্ন গিয়াছ, উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াছ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার জন্যে উহা यথেষ্ট।'

সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঁ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) উহা আবার উপরোক্ত রাবী আলকামা ইইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্মতন্ সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসাওয়ার আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী, উরওয়া ও যুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা) বলেন‘একদা আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে তনিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উহা বর্ণিত হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) ইইতে ধারাবহিকভাবে উরওয়াহ ও হিশাম ইব্ন উরওয়াহ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে রাত্রিতে মসজিদে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে তনিয়া বলিলেন- ‘আল্লাহ্ তাহাকে অনুগ্রহ কর্তুন সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। আমি সেইগুলি অমুক সূরা ইইতে বিম্মৃত ইইয়াছিলাম।'

এইরূপে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি (হজ্জের সময়ে) উপত্যকা ভূমিতে দাঁড়াইয়া কংকর নিক্ষেপ করিবার কালে বলিতেন, এই স্থানে সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছিল।
(চলমান) আল্নাহ্ তাআনা মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলেন :
 আমাদিগকে পাকড়াও করিও না।)
আল্নাহ্ ত‘আলা হযরত মূসা (অা) ও তাহার শিষ্যের সফরের ঘটনার বর্ণনা প্রসকে বলেন :
 নিজেদের মৎস্যকে ভুলিয়া গেল।)
তেমনি আল্মাহ্ তাআলা অন্যত বলেন :

এইস্থলে উঁ্হ অনুধাবনযোগ্য যে, মানুষ নিজেই ভুলিয়া यায়। ভুলের কারণ यাহাই হউক না কেন, উহা মানুষের হ্রদয় ইইতে আন্মাহ যে কুরআন মজীদ ভুলাইয়া দেয়। ইমাম ইব্ন কাছীর (র) শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় यাহা বলিয়াছেন, ঢাহাতে আয়াতটির অর্ধ এই দাঁড়ায় ঃ আর তোমার অবহেলা যথন তোমাকে ভুলাইয়া দেয়, ঢখন ঢ়মি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে ম্মরণ কর। এইর্রপ অর্থ যে আয়াতের একটি কষ্টসাধ্য অর্থ, তাহা সহজেই বোধগমা। উপরোল্মেখিত অপর দুইটি আয়াতের অর্থ বর্ণনা সম্বক্ধেও অনুক্রপ কথা বলা চনে।

পূর্বসূরী কোন কোন ফকীহ্ অবশ্য বলিয়াছেন বে, কোন সূরাকে নির্দিষ্ট কোন নামে অভিহিত করা মাকর্গহ। বরং কোন সূরাকে বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে- ‘শে সূরায় অমুক অমুক আয়াত রহিয়াছে, সেই সূরা। তাহাদের অভিমতের সমর্থনে তাহারা ইতিপূর্বে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন :
‘হयরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইয়াযীদ ফারসী প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বে, হযরত উসমান (রা) বলেন- কুরআন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হইলে নবী করীম (সা) বলিতেন- 'বে সূরায় অমুক অমুক আয়াত রহিয়াছে, ইহা সেই সূরার অন্তর্ভুক্ত কর।'

ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, উপরোক্ত পথই অধিকতর শ্রেয়। তবে পূর্ববর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, সূরাসমূহকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করা বৈধ ও অনুমোদিত। আর এই ব্যবস্থাই বর্তমান যামানায় সাধারণ ও ব্যাপক ব্যরস্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। কুরআন মজীদের সূরাসমূহ বিভ্ন্ন নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

## মন্থরগতিতে কুরআন তিলাওয়াত

আল্লহ্ তা‘আলা বলেন :

আল্মাহ্ তা‘আলা আরো বলেন :
(আর आমি এইরুপে কুর্জান নাযিল করিয়াছি যেন তুমি উহা থামিয়া ধীরে-সুস্থে তিলাওয়াত করিয়া লোকদিগকে ওনাইতে পার।)

হযরত ইব্ন আব্বাস் (রা) বলেন : فرقتـاه অর্থাৎ ‘আমি উহার বিষয়বস্তুসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি।' তাই কুরআন মজীদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় আবৃত্তি করা দূষণীয় নহে।

আবূ ওয়ায়েল হইঢে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসিল, মাহদী ইব্ন মায়মূন, আবূ নু'মান ও ইমাম বুথারী বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ ওয়ায়েল বলেন- একদা আমরা সকাল বেলায় হযযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। জনৈক ব্যক্তি বলিল, গত রাত্রিতে আমি মুফাস্সাল সূরা তিলাওয়াত করিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেনতোমার তিলাওয়াত আমি ওনিয়াছি। তুমি কুরআন মজীদকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় আবৃত্তি করিবে। পরস্পর পাশাপাশি সন্নিহিত যে সকন সূরা নবী করীম (সা) তিলাওয়াত করিতেন, উহা আমি নিচয় স্মরণে রাখিয়াছি। সেইছুলি হইতেছে আঠারটি মুফাস্সাল সূরা এবং ‘হা মীম’ শ্রেণীর দুইটি সূরা ১ ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবৃ ওয়ায়েল, শাকীক ইব্ন সাनামা, ওয়াসিন্ন ইব্ন হাব্বান, আহদাব, মাহদী ইব্ন মায়মূন ও শায়বান ইব্ন, ফারক্রখের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।



মুর্সলি：ইব্ন মিখরাক ইইতে ধারাবাহিকভবে যিয়াদ ইব্ন নাঈম，হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ， ইব্ন লাহীजা，কুতায়বা এ ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন－একদা হयরত আয়েশা（রা）－কে জানানো হইল যে，কতেক লোক সম্শূর্ণ কুরআন মজীদ এক রাত্রিতে একবার বা দুইবার তিলাওয়াত কর্র। ইহাতে তিনি বলিলেন－‘তাহারা পড়িলেও পড়ে নাই（অর্থাৎ তিলাওয়াত কর্র নাই）। আমি সারারাত নবী করীম（সা）－এর সহিত নামাय আদায় করিতাম। তিনি （কথनও কখনও）সূরা বাকারা，সূরা আলে－ইমরান এবং সূরা নিসা তিলাওয়াত করিতেন। সতর্কীকরণমূলক বে কোন আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তিনি অবশ্যই আল্নাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং তাঁার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। পক্ষান্তরে সুসংবাদমূলক বে কোন আয়াত তিলাওয়াত কর্রিয়া তিনি আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং তাঁহার নৈকট্য কামনা করিতেন।

হযরত ইব্ন আব্মাস（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র，মূসা ইব্ন আবূ
 ：－আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া হযরতত ইবৃন আব্বাস（রা）বলেন－＇হযরতত জিবরাঈল （আ）যখন ও২ী লইয়া নবী করীম（সা）－এর নিকট আগমন করিতেন，নবী করীম（সা）তখন স্বীয় জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইয়া উহা তিলাওয়াত করিতেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।＇অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখিত হইয়াহে। শীঘ্রইই উহা বর্ণিত হইবে। উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করিয়াছ্নে।

উক্ত হাদীস এবং উহার পূর্ব্বে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে，কুরআন মজীদ আস্তে－ আস্তের তিলাওয়াত করা অরীআতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। উহা অত্যন্ত দ্রুত তিলাওয়াত করা শরীআতের নিকট কাম্য ও অভিপ্রেত নহে। বরং শরীআত উগা ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিতে এবং উহা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে ও উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ ত＇আলা বলেন ：
（উ名 ইইতেছে এইব্রপ বরকতময় কিততাব যাহা আমি এই উफ্mেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে，তাহারা উহার আয়াত নইয়া গভীরভাবে চিন্তা করিবে，আর প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণ উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।）

হযরত আবদুদ্নাহ্ ইব্ন আমর（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে যর，অসিম，．সুফিয়ান， আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম（সা）বলিয়াছেন－কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে，＇তুমি তিলাওয়াত করিতে থাক আর উপরে．উঠিতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যের্রপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিতে，সেইর্রপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিও। তুমি বেই স্তরে পৌছিয়া সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করিবে， তাহাই হইবে তোমার বাসস্থান।＇

ইবরাহীম ইইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা，জারীর ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন শে，রাবী ইবরাহীম বলেন－একদ্দা আলকামা হযরত আবদুল্গহ্ ইব্ন মাসউদ（রা）－কে

কুরআন মজীদ তিনাওয়াত করিয়া ওনাইলেন। তিনি উহা দ্রুত্ততিতে তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বলিলেন- ‘আমার মা-বাপ তোমার জন্যে কুরবান হউন! তুমি কুরআন মজীদ মন্থর গতিতে পড়িবে। কারণ, কুরআান মজীদ সৌক্দ্যময়, শ্রুতি মাধুর্যময় ও আকর্ষণীয় করিয়া নাযিল করা হইয়াছে।' রাবী বলেন- ‘আলকামা ছিলেন আকর্ষণীয় সুমধুর সূরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী।'

আবূ হামযা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইউব, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবৃ হামযা বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম- ‘আমি কুরআন মজীদ দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করিয়া থাকি। আমি তিন দিনে সমগ্থ কুরআন মজীদ একবার তিলাওয়াত করিয়া থাকি।' ইহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন- 'তুমি যেকূপে তিলাওয়াত করিয়া থাক বলিয়া দাবী করিতেছ, সেইরৃপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা ধীরগতিতে এক রাত্রিতে মাত্র সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা এবং উহার आয়াতসমূহ সম্বক্ধে গভীরভাবে চিত্তা করা আমার নিকট নিশয় অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয়।

ইম়াম আবূ উবায়দ আবার উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাম্যা, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, ও‘বা ও হাজ্জাজের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতে ‘তুমি যের্পপ তিলাওয়াত করিয়া থাক বনিয়া দাবী করিতেছ, সেইরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা’ এই কথাটির স্থলে ‘কুরআন মজীদ দ্রুত পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা' এই কথাটি উল্লেখিত হইয়াছে।

## কুরআনের অক্ষর টানিয়া পড়া

কাতাদাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্ন হাযিম ইयদী, মুসनিমম ইবุন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন ঃ ‘একদা আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট নবী করীম (সা)-এর কিরাআত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেননবী করীম (সা) ‘মদ’ (الـمد) -এর সহিত তিনাওয়াত করিতেন।' 'সুনান’-এর সংকলকগণও উপরোক্ত রাবী জারীর ইব্ন হাयিম হইতে অভ্ন্ন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধ্তস্তন সনদাংশে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, আমর ইব্ন আসিম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছ্নন ঃ একদা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল- নবী করীম (সা)-এর কিরাআত কির্প ছিল? তিনি বলিলেন- ‘উহা ছিল

 শব্দের ‘মীম’ এবং (الرحيّ) শক্দের ‘হা’ টানিয়া পড়িলেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত হযরু আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে ওধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপর্রোক্ত মাধ্যমে বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আবূ উবায়দ প্রায় অনুর্রপ একটি রিওয়াভ্যেত বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে. ইয়া‘্লা ইব্ন মুমলিক, ইব্ন আবূ মুলায়কা, লায়ছ, ইব্ন সা‘দ, আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুবারক,

আহমদ ইব্ন উসমান ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন বে, एযরত উশ্মে সালামা (রা) নবী করীম (সা)-এর কিরআতের পরিচয় এইরূপে দিয়াছেন : 'নবী করীম (সা) প্রতিটি অক্ষর পৃথকভাবে সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করিয়া সুন্দরর্ূপে উচ্চারণ করিতেন । অর্থাৎ তিনি একটি অক্ষরের উচ্চারণকে আরেকটি অক্ষরের উচ্চারণের মধ্যে এর্রপ প্রবিষ্ট করিয়া দিতেন না, যাহার কারণে অক্ষরের উষ্চারণ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইমাম আহমদ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা‘দ হইতে উপরোক্ত অভ্নিন্ন উর্ধ্ণতন সনাদাংশে এবং লায়ছ ইব্ন সা’দ ইইতে ইয়াহিয়া ইব্ন ইসহাকের ভিন্নর্রপ অধ্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ উহা উপরোক্তু রাবী লায়ছ ইব্ন সা‘দ ইইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ষ্ষতন সনদাংশে এবং লায়ছ ইব্ন সা‘দ ইইতে ইয়াयীদ ইব্ন খালিদ রামলীর অন্যক্রপ অধ্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন্। ইমাম তিরিমিযী ও ইমাম নাসাঈ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা’দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশে এবং লায়ছ ইব্ন সা’দ হইতে কুতায়বার অধ্তন্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ওগ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া অর্ভিহিত করিয়াছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবৃ মুনায়কা, ইব্ন জুরায়জ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উমুবী ও হযরত ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ नবी করীম (সা) স্বীয় কিরাআতে ওয়াক্ফ করিতেন। তিनि بسْ اللّ

 পড়িয়া থামিতেন।’ ইমাম আবূ দাউদ উহা উপ্রোক্ত রাবী ইব্ন জুরায়জ হইতে অড্নিন্ন উর্ধতন সনদাংশে এবং অন্যক্রপ অধ্ত্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্ব<্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন- "উহা অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই এবং উহার সনদও বিচ্ছ্নি।' অর্থাৎ সনদের মূল বর্ণনাকারী আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন আবূ মুলায়কা হযযতত উচ্মে সালামা (রা) হইতে কোন হাদীস শ্রবণ করিবার সুযোগ পান নাই। উক্ত রাবী উহা প্রকৃতপক্ষে ইয়া লা ইব্ন মুমৃলিকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপৃর্বে উহা ঐর্পপেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

## তিনাওয়াতে স্বর বিশেষের বারংবার নিঃষ্বরণ

হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুগাফ্যান (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াস, ఆ’বা, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল বলেন- ‘আমি নবী করীম (সা)-কে স্বীয় চলন্ত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আর্রঢ় অবস্থায় সূরা ফাত্হ অথবা উহা অংশ বিশেষ মধুর ও বিনীত সুরে তিলাওয়াত করিতে শ্নিয়াছি। তিলাওয়াতের মধ্যে তিনি কুরআন মজীদের শব্দের বহির্ভূত অতিরিক্ত স্বর একাধিকবার সংযোজন করিত্তিলেন। উক্তু হাদীস ‘বাহননার্চ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে ইতিপৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে মে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা <র্রিয়াছেন। ইত্রিপৃর্বে বর্ণিত সেই হাদীসে ইহাও উল্লেথিত রহিয়াছে শে, নবী করীম (সা) কর্ত্ক‘সেইরূপে কুরআন মজীদ পঠিত হইবার ঘটনা মক্কা বিজয়ের দিন ঘট্য়াছিল। আলোচ্য

হাদীসে নবী করীম (সা)-এর তারজী‘র (الـترجيعی) कথা বর্ণিত হইয়াছে। উহার অর্থ হইতেছে কোন স্বরকে স্বরনালীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উচ্চারণ করা।'

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) পড়িতেছিলেন, আ-আ-আ। উক্ত স্বরাি নবী করীম (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত করিবার কালে উটের গতির কারণে তাঁহার পবিত্র কণ্ঠে উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় শে, যানবাহনে আার়্ঢ অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে গেলে যদি যানবাহনের গতির কারণে তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে ঐর্দপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তথাপি যানবাহনে আর্রা অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েय ও শরীআতসমত। এইর্রপ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে যেহেতু তাহার অनिচ্ছায় এইর্রপ ধ্ধনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তাই উহা আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট ফমার্হ। উপরোক্ত ক্মমাई বিষয়টি নিম্নোক্ত ক্ষমনীয় বিষয়টির সমান। যেমন কোন ব্যাক্তির বাহনে আরাঢ় থাকা অবস্থায় উহা যেদিকেই চলমান থাকুক না কেন, সেই দিকেই মুখ করিয়া নামাय আদায় করা তাহার জন্যে জায়েয ও অনুমোদিত। এইর্পপ ব্যক্তি নামায বিলম্বিত করিলে পরবর্তী সময়ে উহা কিবলামুখী হইয়া আদায় করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পশপৃষ্ঠে বে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িলে তা আদায় হইবে। আল্লাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

## সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত় আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্নাহ্ ইব্ন আবূ বুরদা, ইয়াহিয়া হাম্মানী, মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ, আবূ বকর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন- ‘ওহে আবূ মূসা! তুমি নিশয়ই আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট হইতে দাউদ (আ)-এর বংশধরদের একটি বাঁশী লাভ করিয়াছ।’ (উহা দ্বারা নবী করীম (সা) হयরত আবূ মূসা (রা)-এর সুমধুর কণ্ঠম্বরের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।) উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইমাম তিরমিयী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইততে ‘উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে উপরোক্ত অভ্নিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ ইয়াহিয়া হান্মানী হইতে মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দীর ভিন্নর্প অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ বুরদা ইইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আবূ বুরদা হইতে তাল্হা ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তাল্হা প্রমুখ রাবীর ভিন্ন্রপ অধ্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতে একটি ঘটনা উল্লেথিত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ‘সূরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত’ পরিচ্ছেদে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার সহিত সম্পর্কিত বিষয় বিশদরূপে আলোচিত ইইয়াছে। এখানে উহার পুনরালোচনা নিপ্প্রয়োজন। আল্মাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

## অপরেরে মুথে তিনাওয়াত শ্রবণ


 (রা) বলেন :

 তিনাতয়াত করিয়া ఆনাইব? নবী কন্রীম (সা) বলিলেন- ‘অপরের মুখে টशা अনিতে আমার निকট তান নাগে;

ইমাম ইব্ন মাজাহ ভিন্ন নিহাহ সিত্তার সকন সংক্ককই উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী

 উशা আালোচনা দীর্য।

 একদা नবী করীম (সা) इযরত আবূ মূभा (রা)-কে বলিলেেन- 'ওহে আবূ মूসা! গত র্বাब্রিতে অমি বে মনোয্যাগ সহকারে তোমার কিরাঅাত ঋनিয়াছি, তাহ यদি তুমি দেখিতে! হযরতত आবূ মৃসা (রা) বनिলেন- "অাল্ধাহ্র কসম! यদি অমি জানিতে পারিতমম বে, जপনি আমার কিজ্রাজত মনোভোপ সহকারে শ্রবণ কর্রিত্ছেন, তবে আiি উशা আপনার জন্যে যथাসষ্বব




 অপেশ্ণ অধিকতর মধ্ৰু কোন লেতার বা সারিন্দা অথবা অন্য কোন বাদ্যবন্তের সুর শ্রবণ করি নাই (তাহ সত্যের অপনাপ হইবে না।)

## তিলাওয়াতকারীকক থামিতে বলা

হযরত আবদুল্নাহ্ (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা, ইবরাহীম, আ‘মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরতত আবদুল্নাহ্ (ইব্ন মাসউদ রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন- ‘আমাকে ক্রুআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাও।' আমি আরय করিলাম- আপনার উপর যাহা নাযিন হইয়াছে তাহা আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া उনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন- হ্যা। তখন আমি তাঁহাকে সৃরা নিসা ওনাইতে লাগিলাম। আমি নিম্নোক্ত আয়াতের তিলাওয়াত শেষ করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন- থামো-
 আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন ‘করিয়া সাক্ষী উপস্থিত করিব" এবং তোমাকে
 করীম (সা)-এর দিকে তাকাইয়া দেথি, তাহার চক্ষুদ্য হইতে দরূদর কর্রিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়़তেছে।'

ইমাম ইব্ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার সকন সৃকল্লকই উক্ত হাদীস উক্ত রাবী আ'মাশ•

 মজীদূর তিনাওয়াত সা্মেহ গ্রহণ ক্রে, তোমরা উशা ততক্ষণ তিনাওয়াত করো। তোমাদের মন উহার তিনাওয়াত অ্রহণ করিতে অনিষ্মুক হ্ইয়া গোে উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখ।

## কতদিনে কুরআান খতম বিধেয়

ইমাম বুথারী (র) ‘ফলयায়িলুল কুর্যান’ অধ্যাঁ্য উপর্রো্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ


## 

แায়াতের্র जাৎপর্य ঃ সুফিয়ান হইতে ধারাবাহিকजবে আনী ইমাম বুথারী (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন «ে, সুফিয়ান বলেন :
‘একদা ইব্ন ৩বরুমা आমাকে বনিলেন- নামাবে কুরজান মজীদের কতট্মক্ম তিনাওয়াত করা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট তদ্মিষর্যে আমি চিন্তা করিয়াছি। তিন আয়াত হইতে কম
 কম তিনাওয়াত করা কাহারও জন্যে ঠिक নহহ!

হযরত আবূ মাসউদ বদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে আলকাম (ইবৃন কয়স), आবদদুর রহহমান ইব্ন ইয়াযীদ, ইবরা|ীম, মানসूর, সুফিয়ান, आनी ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : নবী কয়ীম (সা) বলিয়াছ్ন- ‘শ্যে ব্যক্তি রাব্রিতে সুরা বাকার্যার শেষ দুইটি আয়াত তিনাওয়াত করিবে, जাহার জন্যে উহা যথেষ হইবে।’ রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াবীদ বলেন- একদা হयরত আবূ মাসউদ (রা) বায়ুুু্নাহ্ শরীীফ जতওয়াফ করিচ্তিছেলেন। লে সময়ে তিনি সরাসরি আমার নিকটও টপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ন।

 সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনার আরেক নাম আবদদুল্লাহ্! তিনি কৃফা নগর্রীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীীহ হিলেন। তাহার উপরোল্gেたিত অভিমত সুচিত্তিত অভিমত বটে।
‘সসানান’ সংকননে বর্ণিত হইয়াছে बে, নবী করীী (সা) বनिয়াছেন- ‘ফাতিহ শগীীফ এবং जन্য তিনটি আয়াত তিনাওয়াত করা ব্যতীত নামায হয় না। কিল্ুু হযরত আাবূ মাসটদ (রা) কর্ত্তৃক বর্ণিত পৃর্রেক হাদীসই অধিকতর সহীহ ও বিখ্যাত। তবে বক্ষ্যমান পরিচ্মেদের
 উয়াইনার অভিমতের স্পক্ক সুশ্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞ্যে।
কাছীর (১ম খ(s)—১৮

হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুগীরাহ, আবূ উয়াইনা, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন :
'আমার পিতা আমাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি মহিলার সহিত বিবাহ করাইয়া দিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রবধুর থোজ-খবর লইত্নে। তিনি তাহার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আমার স্ত্রী আমার সম্বন্ধে বলিত- লোকটি বড়ই ভালো; তবে কথা এই যে, সে তাহার নিকট আমার আগমনের পর হইতে এই পর্যন্ত কোন দিন না আমার শয্যাসঙী হইয়াছে আর না আমার সহিত নির্জনে একটু সময় কাটাইল। আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরিয়া পুত্রবধূর নিকট হইতে আমার বিরুদ্ধে উপরোক্তর্দপ অনুযোগ শ্নিবার পর একদা তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন।! নবী কর্রীম (সা) বলিলেন- ‘তাহাকে লুইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।' আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নীত হইলাম। তিনি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- ‘তুমি কিভাবে রোযা রাখিয়া থাকো?’ আমি আরয করিলাম- আমি প্রতিদিন রোযা রাথি। নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘তুমি কুরআন মজীদ কিভাবে খতম করিয়া থাকো?' আমি আরय করিলাম- আমি প্রতি রাত্রিতে একবার সমগ্র কুরআন মজীদ থতম করিয়া থাকি। नবী করীম (সা) বলিলেন- ‘প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া রোया রাখিও এবং প্রতিমাসে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও।’ আমি বলিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় রোযা রাখিতে পারি এবং অধিকতর পরিমাণে কুরআন মজীদ जিলাওয়াত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি প্রতি মাসে দিনে তিনটি করিয়া রোযা রাখিও।' আমি আরय করিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ইবাদত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- প্রতি তিন দিনের তৃতীয় দিনে রোযা রাখিও। আমি আরয করিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর ইবাদত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন‘রোযা রাখিও; তবে রোযা রাখিবার সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে হযরত দাউদ (আ)-এর অনুসৃত রোযা রাখিবার পন্থা। উহা হইল একদিন পর একদিন রোযা রাখা। তাহা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজ্রীদ খত্ম করিও।'

হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন- ‘আহা! যদি আমি নবী করীম (সা) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রদত্ত অনমুতিকে বরণ করিয়া লইতাম, তবে কতো ভালো হইত! কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।' বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি স্বীয় পরিবারের জনৈক সদস্যকে দিনেের বেলায় কুরআন মজীদের এক সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। প্রথম জীবনে রাত্রিতে কুরআন মজীদ যতটুকু তিনি তিলাওয়াত করিতেন, বৃদ্ধাবস্থায় দিনের বেলায় ততটুকু তিল্নাওয়াত করিয়া ওনাইতেন, যাহাতে রাত্রিতে তিনি কম ক্লান্ত হন। আর যখ্ৰন তিনি বেশী দুর্বল হইয়া পড়িতেন, তখন তিনি শক্তি সঞ্চয়ের উদ্గেশ্যে হিসাব রাখিয়া কয়েক দিন তেয়া রাখা বন্ধ করিতেন। অতঃপর শক্তি সঞ্চয় হইলে নির্ধারিত সংখ্যক দিনগুলিতে রোযা রাখ্রিতেন, যাহাতে নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ধিত না হয়।

কেহ কেহ বলেন- প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্ব কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। কেহ কেহ বলেন- প্রতি পাঁচ দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন কর্র সমীচীন। তবে অধিৃংংশ ফিকাহবিদ বলেন- প্রতি সাত দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করা সমীচীন।

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস ‘সিয়াম অধ্যায়ে’ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী মুগীরা (রা) হইতে উপরোক্ত অভ্ন্ন উর্ধ্নতন সনদাংশে এবং মুগীরা হইতে ধারাবাহিকভাবে ऊ'বা, जুনদুর ও বিনদারের ভিন্নকপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহা উপরোক্ত রাবী মুজাহিদ হইতে উপরোক্ত অডিন্ন উর্ধ্নতন সনদাংশে এবং মুজাহিদ হইতে হিসীন প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধ্ত্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হরায়রা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম মুহাশ্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ভে, রাবী মুহাম্মদ ইব্ন অবদুর রহমান বলেন- আমার মনে পড়ে আবৃ সালামা আমার নিকট হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন আমর (রা) ইইতে নিম্নর্রপ বর্ণনা প্রদান করেন :
‘হযরত আবंদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন- তুমি প্রতি মাসে এরুবার করিয়া সমপ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিও। আমি আরय করিলাম- আমি উহার জ়িক তিলাওয়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির অধিকারী। নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘তবে তুমি প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও। তদপেক্ষা অতিরিক্ত তিলাওয়াত করিও না।’

উক্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ থতম করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবূ উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উহাই প্রমাণিত ऱ।

হয়রত কয়স ইব্ন সা‘সাআ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে, হাব্বান ইব্ন ওয়াসে, ইবุন লাহীআ, হাজ্জাंজ, উমর ইব্ন তারিক, ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র ও ইমাম আবৃ উবয়য়দ বর্ণনা করিয়াছেন :

একদা হযরত কয়স (রা) নবী করীম (সা)-এর থেদমতে আরय করিলেন- .হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কতদিনে সমগ্র কুরআন মজীদ একবার খত্ম করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন‘প্রতি পনের দিনে একবার।’ হযরত কয়স (রা) আরय করিলেন- আমি উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করিতে সমর্থ। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তবে প্রতি সপ্তাহে একবার।’

হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন যাকওয়ান, ও‘া, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হयরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) রমযান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খত্ম করিতেন।

আবূ মাহলাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুলাবাহ, আইয়ুব, ঔ‘বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) প্রতি আট দিনে একবার করিয়া এবং হयরতত তামীম দারী (রা) প্রতি সাত দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খত্ম করিতেন।'

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ‘মাশ, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা কর্যিয়াছেন : 'হयরত আসওয়াদ প্রতি ছয় দিনে একবার করিয়া এবং হযরত আলকামা প্রতি পাঁচ দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খত্ম করিতেন।’



 বর্ণনা কর্রিয়াছেন





 করিয়াছেন।’ অপর এক রাবী ইব্ন নাইীजার মধ্যে অবশ্য দুইটি ब্রুটি ছিন : (১) তাদनীস
 উস্ঠাদhর পৃর্ববর্তী রাবীর নাম উল্নেখ করা এবং বর্ণনাকারী সরাসরি তাহার নিকট সংশিষ্ঠ शাদীসটি అनিয়াছেন বनিয়া ধ্রণণা দেওয়া। (২) শ্মৃতি শক্তির দুর্বনত। তবে উপর্রোত্ হাদীসের বর্ণনায় তিনি স্পষ্টতাবে উল্লেখ কর্রিয়াছেন ভে, তিনি হাব্বান ইব্ন ওয়ালে'র নিকট উহা শ্রবণ
 উষ্ঠাদ হাব্বান এবং হা্্ানের পিতা ওযাাে’ ইব̣ন হাব্রান উভয়েই নেককার মুসনমান ছিলেন। হয়ত সা'দ ইবৃন মুনयির (রা) হইছে সিহাহ সিত্র কোন সংকলক হাদীস বর্ণনা না করিলেও



 (রা) নবী ক্রীম (সা)-এর খেদমতে আর্য করিলেন- হে আল্লাহৃর রাসূন! আমি প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া সমब কুরজান মজীদ তিলাওয়াত সশ্পন্ন কর্রিব? ন্বী করীী (সা) বলিলেন- 'হাঁ, यদি ঢোমার শক্তিতে কুলায়। রাবী বলেন- হयরত সা‘দ (রা) অামরণ উপর্রো্ত নিয়ম ক্রের্রান মজীদ তিনাওয়াত কর্য়াছ্ন।
 भूমাভ়ের, কাতাদাছ, হমাম, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ ঊবায়দ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন :



 তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণ্যাগ্য হদীীস বলিয়া আখ্যায়িত কর্রিয়াছেন।

হ্যরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমারাহ বিনতে আবদুর রহমান, তাইয়েব ইব্ন সুলায়মান, ইউসুফ ইব্ন উরফ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন : 'নবী করীম (সা) তিন দিন অপেক্ষা অল্প সময়ে কুরআন মজীদ খতম করিতেন না।' উক্ত হাদীস অন্য কোন মাধ্যদে বর্ণিত হয় নাই। উহার সনদ দুর্বল। কারণ ইমাম দারা কুতনী উহার অন্যতম রাবী তাইয়েব ইব্ন সুলায়মানকে দুর্বল রাবী বলিয়া আথ্যায়িত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সে মুহাদ্দিসগণের নিকট তেমন পরিচিতও নহে। আল্নাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পূর্বসূরী বহু ফকীহ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খত্ম করা মাকক্রহ বলিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ প্রমুখ পরবর্তী যুগের ফকীহগণও অনুর্প অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে হাফস, হিশাম ইব্ন হাস্সান, ইয়াयীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন- 'হযরত মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা অপছন্দ করিতেন।’ উক্ত রিওয়ায়েত সহীহ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দা, আলী ইব্ন বুযায়মাহ, সুফিয়ান, ইয়াयীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন- ‘তিন দিনের কম সময়ে সমগ্র কুরআন মজ্জীদ খতম করা গুনাহ্র কাজ।’ হযরত আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দা, আলী ইব্ন বুযায়মাহ, ख’বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ উপরোক্তক্রপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আবদুর রহ্মান, মুহাম্মদ ইব্ন যাকওয়ান, ত’বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন : ‘হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রi) রমयান মাসে প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।' উক্ত রিওয়াত়যতের সনদ সহীহ।

উপরোক্ত' রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'পৃর্বসূরী ও উত্তরসূরী বি.পুল সংথ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা অপছন্দ করিতেন।' পক্ষান্তরে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববর্তী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমীরুন মু’মিনীন হযরত উসমান (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সায়েব ইব্ন ইয়াयীদ ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন খাসীফ, জুরায়জ, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছ্ছে : 'সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ বলেন- একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুর রহমান ইব্ন উসমান তায়মীর নিকট হযর়ত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র নামাय সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি লোকটিকে বলিলেন- তুমি চাহিলে আমি তোমাকে হযরত উসমান (রা)-এর নামাय সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করিতে পারি। লোকটি বলিল- তাহাই করুন। তিনি (আবদদুর রহমান) বলিলেন- ‘একদা আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, আজ সারা রাত জাগিয়া থাকিব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইলাম। আমার পার্শ্বেই একটি লোক স্বীয় মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নামায আদায় করিতেছিল। লোকটির কারণে আমার নামুাযের স্থান সংবুচিত হইয়া গিয়াছিল।

লক্ষ কর্রিয়া দেখি- তিনি ছয়তত উসমান (রা)। आমি শিছুনে সর্রিয়া ণেলাম। তিনি নামাय

 ঊঠিয়াহ্।। ইश ऊুনিয়া তিনি মাত্র এক র্রাকজাত বেজোড় নামাय আদায় করিলেন। তিনি উহা

 করিয়াছেন বে, ইব্ন সীর্রীন বলেন ঃ বিद্রোীীণ হযরুত উসমান (রা)-কে হত্যা করিবার
 বनिয়াছিলেন- ‘তোমরা তাহাকে হত্যাই কর অথবা উহা ছইঢে বিরত থাক; (জ্রানিয়া রাখ)
 তিলাওয়াত করেন।’ টক্ত রিওয়ায়েছের সনদ ঘহণলোগ্য।




 রাকআত नाমাভে সমণ কুর্যান মজীদ তিनাওয়াত করিয়াছ্।’'

आनকামা হইতে ধারাবাহिকডাবে ইবরাহীম, মানসূর, জারীর ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন- ‘আানকাयা এক রাত্রিতে সমগ কুর্রান মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছুন। তিनि
 आদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাख্य কুরजান মজীদের শত আয়াত বিশিষ্ট দীর্घ সূরা সমষ্ঠि তিলাওয়াত করিয়াছেন। আবার সাত্বার বায়তুন্নাহ্ শহীীফ जওয়াए কর্রিয়াছেন। जতঃপর

 অতঃপর মাকামে ই্বাহীম্ম আসিয়া তथায় নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাব্যে ক্র্।ন মজীদ̆র অবশিষাংশ তিলাওয়াত করিয়াছ্ন।' টপর্রাক সমুদয় রিওয়া|্য়ের সনদই সহীহ।
 ইশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরজান মজীদ অणম করিতেন। মানসূর হইতে ইব্ন जাবূ দাউদ
 সময়ের মধ্যে কুর্ান মজীদ থত্ম করিতেন। ইবরাহীী ইবৃন সা‘দ বর্ণনা করিয়াছ্ছন বে,


 জোহর ও আসরের ম্যবব্তী সময়ে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে একবার কুর্রান মজীদ খত্ কর্রিতেন। তবে তাহার্যা ইশার নামাय বিলদ্নে আদায় করিতেন। ইমাম

শাফেウ সম্বক্ধে বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি রমযান মাসে প্রতি দিবা-রাত্রিতে দুইবার করিয়া এবং রমযান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি দিবা-রাত্রিতে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

এতদসম্পর্কিত সর্বাধিক বিম্ময়কর ঘটনা হইতেছে শায়খ আবূ আবদুর রহমান সালমী সূফী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা। তিনি বলেন- আমি শায়থ আবূ উসমান মাগরেবীর নিকট ওনিয়াছি বে, ইব্ন কাতিব দিনে চারিবার এবং রাত্রিতে চারিবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।’

ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা বটে। উক্ত ঘটনা এবং উহার অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাবনীর ব্যাথ্যা এই বে, এই সকন ব্যক্তির নিকট পৃর্ব বর্ণিত হাদীস পৌছে নাই বলিয়া তাঁহারা এত দ্রיতগতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন ও তদবস্থায়ই উহা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে এবং উহার মর্ম উপলক্ধি করিতে পারিতেন। আল্নাহুই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান়ী।

শায়খ আবূ यাকারিয়া নববী স্বীয় ‘বয়ান’ গ্ণন্থে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ একটি লোকের পক্কে প্রত়িদিন কুরআন মজ্ীীদের কতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সমীচীন এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রিভিন্ন বিধান দেওয়াই যুক্তিসছত। যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা গভীর সূক্ম জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার অধিকারী করিয়াছেন, তাহার জন্যে ইহাই সমীচীন বে, তিনি গভীর সূশ্ম জ্ঞান দ্বারা কুরআন মজীদের যতটুকু অংশের মর্ম ও তাৎপর্य সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, ততটুকু অংশই তিলাওয়াত করিবেন। যাহারা দীনী ইলম প্রচার অথবা অনুকূপ গুরুত্ণপপূর্ণ দীনী কার্ব্যে রত রহিয়াছেন, তাহারা উক্ত কার্বে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া যতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সম্ভবপর, ততটুকু অংশ তিলাওয়াত কর্রিবেন। আর অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তিনাওয়াতে অনীशা ও অনিচ্ছ না আসে, ততক্ষণ তিলাওয়াত করির্ব।

## তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন উবায়দা, আ'মাশ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাও।' আমি আরয করিলাম- আপনার প্রতি কুরআন নাযিল হইয়াছে আর আমি আপনাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া তনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘অপরের ஙুখে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা আমার নিকট ভাল লাগে;’
 তিলাওয়াত করিতে করিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্ত সময়ে উহহার শেষাংশের তিলাওয়াত সম্পন্ন করিতেন্ন। এইর্গপ পৃর্বে জার্য করা তিলাওয়াত চনিতে চলিতে উক্ত সময়ে কুরजান মজীদের সর্বশেষ জংশের তিলাওয়াত সম্পন্ন হইত বनिয়া রিওয়ায়্যেত উল্লেখিত হইয়াছে বে, তাহারা উক্ত সময়ে কুর্ান মজীদ থতম করিতেন। একথা সুবিদিত বে, কুর্রান মজীদের মর্ম উপলক্ধি করা ব্যতিরেকেই উशা দ্রততগতিতে পড়িয়া



 করিয়াছেন। তাহাদের তিনাওगাত यবাनী তিলাজয়াত নহে; বরং রহানী তিনাওয়াত ছিন।

ইহাত आমি নবी করীম (সা)-কে সূরা নিসা তিनাওয়াত কর্রিয়া ఆনাইতে লাগিলাম। आমি निস্নেক্ত আয়াতে পৗৗছিলে তিনি বলিলেন, থামে ঃ
(जाর Nেই

 সময়ে নবী কর্রীম (সা)-এর চক্ষু হইতে অশ্র্র পড়িতেছিল।" উক্ত হাদীস ইমম বুथাীী ও ইমাম মুসলিম উতয়ই বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইতিপৃর্বে উহা উল্gেখিত হইয়াছে। উহা ইন্শা অাল্লাহ্ আাবার উল্নেথিত হইবে।

## কুরআলের লোক দেখানো থ্রীতির নিন্দা

হযরত আनो (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে সুজায়দ ইব্ন আফলা, খায়সাম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্দ ইব্ন কাছ্ীী ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণनা করিয়াছেন :
'হयরত आनो (রা) বলেন- आমি নবী করীম (সা)-কে এইর্রপ বनिতে ఆनिয়াvি বে,
 নির্বোধ হইবে। তাহদের মুখ্েে কথা হইবে বড়ই উত্তম। ব্রোপে তীর শিকার ডেদ করিয়া উহার বাহিরে চলিয়া यায়, তাহারা সেইক্ষপপ ইসনাম ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। তাহদদর
 তেমরা ঢহানিগকে বেখানেই পাইবে, লেখানেই হण্যা করিবে। কারণ, ঢাহাদিগকে বে ব্যক্তি হত্যা করিটে, কিয়ামতের দিনে সে পুরক্কার পাইবে।

ইমাম বুথারী উপরোত্র হাদীস অন্য্র দুইবার বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম মুসর্নিম, ইমাম जাবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ী উझা উপরোক র্যাবী আ'মাশ হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ধ্রত্ন


 ইউসুফ ও ইমাম বুথারী বর্ণনা কর্যিয়াছ্রন :
 ‘তোমাদের মধ্যে এইর্পপ এ একদল লোকের आবির্তাব ঘট্টের যাহাদের নামাযের তুলনায় निজেদের নামাयকে এবং যাহাদের রোयার তুননায় নিজেদের রোযাকে তোমরা ডুচ্চ মনে
 করিব্বে না। বেক্রপ তীর শিকার ভেদ করিয়া উহার বাহিরে চনিয়া যায়; তাহারা লেইর্পপে দীন হইতে বাহিরে চলিয়া যাইৰে। শিকারী তীর্রের ফল্নকের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহাতে কিছ্রই (রক্তের কোন চিহইই) নাই; লে তীর দণ্ের দিক্কে তকাইয়া দেখে- উহাতে কিছুই নাই। লে তীরের সংলগন পালকের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহাতেও কিছুই নাই। অবশেশে তীর ফলকের


ইমাম বুখারী উপর্রোত্ হাদীস অনাজও বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম মুসলিম এএং ইমাম নীলায়ীও উহা হযরত আবূ সাঈদ থুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালাযা ইবุন
 আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান ও মুহামদ ইব্ন অमর ইব্ন আলকামা প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা কর্যিয়াছছন।

হশরত আবূ মূা (রা) হইढ্ত বারানাহিকভাবে হयরত স্জানাস ইব্ন মালিক (রা), কাতাদাহ, ও'বা, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ ఆ ইমাম রুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘‘৷ মুমিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং উহা আমল করে, তাহার অবস্থা লেবুর সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদও সুখকর এবং ঘ্রাণও সুমধুর। আর বে মু’মিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না; তবে উহা আমল করে, তাহার অবস্থা খেজুরের সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদ মধুর; কিন্তু উহাতে কোন সুঘ্রাণ নাই। যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা পুচ্পস্তবকের সহিত তুলনীয়। উহার ঘ্রাণ আনন্দকর; কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরান মজ্জীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা হানयাল (মাকাল) ফলের সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদও তিক্ত এবং ঘ্রাণও বিশ্রী।' ইমাম বুখারী উহা অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকও উহা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ষ্রতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরআন মজীদের তিনাওয়াত হইইতেছে আল্মাহ ত‘আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান পথ ও মাধ্যম। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'আর জানিয়া রাখ. কুরআন দ্বারা তুমি আল্লাহ্ তাআলার যতটুকু নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে, ততটুকু নৈকট্য অन্য কিছ্মতেই লাভ করিতে পারিবে না।’ কুরআন তিনাওয়াত এত ওরুত্ণপূর্ণ ইবাদত ‘হওয়া সত্ত্রেও উহা মানুষকে দেখাইবার জন্যে করা উপরোক্ত হাদীসসমূহে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসসমূহে লোক দেখানো তিলাওয়াতের বিরুদ্ধে মানুষকক সতর্ক করা হইয়াছে।

হयরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদয়ে যে গোমরাহ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা হইতেছে খারিজী সশ্প্রদায়। ঈমান উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া তাহাদের হুদয় পর্যন্ত পৌছে না। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান আন্তরিক ঈমান নহে; তাহাদের ঈমান নিছক মৌথিক ঈমান। ঢাহাদের সম্বন্ধে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : ... ... ... ... তাহাদের কিরাআতের তুলনায় তোমাদের কিরাআত, তাহাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাय এবং তাহাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোयা তোমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।' থারিজীগণ কুর্জান মজীদের তিলাওয়াতকারী এবং বাহ্যত কুরআন মজীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেও তাহাদের তিনাওয়াত ও শ্রদ্ধা প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা। তাই হাদীসে তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ অবশ্য উক্ত লোক .দেখানো তিলাওয়াত ज শ্রদ্ধা হইতে মুক্ত। কিন্তু তাহাদের তিলাওয়াত এবং শ্রদ্ধা যেহেতু ঙ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাসের ঊপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাহারাও তাহাদের অন্যান্য স্বমতাবলম্বীদের নায় ভ্রান্ত অ নিন্দনীয়। অন্তরের আকীদা ও তাকওয়ার উপরই যে নেক আমল প্রতিষ্ঠিত হইাত পারে, নিম্নোক্ত আয়াতে जাহা সুশ্পষ্টর্পপে বর্ণিত হইয়াছে :


কাছীর (১ম খণ্ড)—১৯


 आাল্লাহ্ জালিম কও্যকে হিদাল্যেত কর্রেন না।)

খারিজী সम্⿹্রদায় কাফির অথবা ফাসিক কিনা এবং তাহদের ঘারা বর্ণিত त্রিওয়ায়েত প্রহণ্যোগ্য কিনা এই বিষভ্যে ফকীহগণণর ম<্ব্য মতভেদ রহিয়াছছ। আब্gাহ্ চাহেন তো যথাহ্থাে উহা বিশদতাবে আলোচিত হইবে।

 কুরजান মজীদ তিনাওয়াত করে। তহার এই অবস্থা পুচ্শস্টবকের তিক্ত স্ষাদরর সহিত তুলনীয়। মুনাফিকের রিয়াকারী বা লোক দেখানো মানসিকত সম্বc্দে আল্মাহ্ অ'জানা বনেন :


(মুনাফিকগণ আল্লাহ্ তা‘আলাকে প্রতারিত করে। অথচ তাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করিতেছে। আর যখন তাহারা নামাযে দত্ডায়মান হয়, তখন উদাসীনভাবে দণ্ডয়মান হয়। তাহারা লোক দেখানো ইবাদত করে। আর তাহারা আল্মাহ্কে সামান্যই স্মরণ করিয়া থাকে।)

## কুরজান তিলাওয়াতে মনোযোগের ওুরুত্ব




 উशার তিনাওয়াত স্থগিত র্রাখিবে।

হযরত জননদুব ইবৃন आবদুন্নাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জবূ ইমরান জওনী, সালাম
 ইমাম বুখারী বর্ণনা কর্যিয়াছেন :

 উश্রার তিলাওয়াত ञ্থগিত রাथিবে।

উক্ত হাদীস ঊপর্রাক্ রাবী জাবূ ইমরান হইতে হারিছ ইব্ন উবায়দ এবং সাঈদ ইব্ন
 (সা)-এর বাণী হিসাবে নহে; ব্রং হযরতত জুনদুব ইব্ন জাবদুন্মাহ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি

 নিকট হইচে ఆनिয়াছি।' তেমনি হयরুচ আবদूল্बाহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে
 ‘তিনি উश হযরত উমর ফাল্রক (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।' তবে হয়ুত জুনদুব (রা) হইতেই উহা অধিকতর সংখ্যক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তহার নিকট হইতে উহার বর্ণিত হওয়াই অধিকত্র সহীহ ও সঠিক।

ইমাম বুথারী ও ইমাম মূসলিম উভয়ই ' উপর্রাত্ত হাদীস উক্ত রাবী आবূ ইময়ান হইতে ধারাবাহিকতাে হ্মাম, जাবদুস সামাদ ও ইসহাক ইব়ন মানসূর্রে সনদে একাধিক স্शানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম আবার উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিক্যাবে হারিস ইবৃন উবায়দ, অাবূ কুদামা ও ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়ার সনদ̆ও বর্ণना কর্রিয়াছেন। তিনি (ইমাম มूসলিম) উহা আবূ ইমরান ইইতে ধারাবাহিকতাে আব্বান আাতার ও আহহমদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাব্মান ইব্ন হিনালের সনদ্দ স্ব্যং নবী করীী (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।



ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম তাবারানী উহা আবূ ইমরান ইইতে ধারাবাহিকতাবে হার্রন ইব্ন




 (রা)-এর নিজম উক্তি হিসাবে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। cেমনি তিনি (ইমাম নাসাঈ) উशা হযরতত

 সনদদ হযরত উমর (রা1)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণান করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর ইব্ন
 নাई, তবে তিনি অালোচ হাদীসে ভুল কর্রিয়াছ্ন। প্রকৃত পক্ষ উश্ হযরত জুনদুব (রা)


হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকजাবে জাব̨ ই মরান, হারিছ ইবৃন উবায়দ, সুসলিম

 বর্ণনা কর্রিয়াছ্নন।)

উপরোক্ত আলোচ্না আলোচ্য হাদীসের বিভিন্ন সনদের সহিত সশ্পর্কিত সংকিপ্ত
 করিয়াছছন তাহই সহীহ, সঠিক ও গৃহীত্য।। তিনি বলিয়াছেন-উক্ত হাদীস লে হয়ত জুনদুব
(রা) হ্ইয় বণিিত হইয়াছে এবং উহা বে স্বয়ং নবী করীীম (সা)-এর বাণী (حديث مـرفوع), ইহাই অধিকতর সহীহ ও সঠিক। অধিকাংশ সনদে উহা ঐক্রেই বর্ণিত হইয়াছে।'

যাহা হউক উক্ত হাদীসের তাৎপর্य এই যে, যতক্ষণ তিলাওয়াতকারীর অন্তর তিলাওয়াতেব প্রতি নিধিট̇ থাকক এবং কোন আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে সে উহার মর্ম ও তাৎপর্য
 কিন্নাওয়াত কत্রিবার জন্ग্য নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়াছেন। তিলাওয়াত ऊিলার কালল কुরমান মজ্জীদের আয়াতের প্রতি অন্তরের নিবিষ্টতা নষ্ট হইলে এবং উহার মর্ম


 উদ্লেশ্য হইতেছেছ—উহার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতত তৎ্রতি আমল করা। নবী করীম (সা) आরও বলিয়াছেন-‘তোমাদের মধ্য্য বেই নেক (নফন) কাজ করিবার সামর্থ্য ও শক্তি রুহিয়াছে, ওখু তাহাই করিবে। কারণ, তোমরা যতক্ষণ বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া না পড়, আল্মাহ্ ত‘‘আলা ততঙ্ষণ বিরক্ত ও অनিচ্মুক হন না।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন —যে নেক আমল বা কাজ নেককার ব্যক্তি স্থায়ীভাবে করিতে থাকে, উহার পরিমাণ কম হইলেও উহা অধিকতর পছন্দনীয় নেক কাজ।'

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাযাল ইব্ন সুবরাহ, আবদুল মালিক ইবন মায়সারাহ, ও‘বা, সুলায়মান ইব্ন হারব ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন-একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে কুরজান মজীদের একটি আায়াত এমনভাবে তিলাওয়াত করিতে ণনিলাম—যাহা হইতে স্বতন্তরূপে আমি নবী করীম (সা)-কে উহা তিলাওয়াত করিতে খনিয়াছি। আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইযয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—‘তোমাদের উভয়ের তিলাওয়াতই সঠিক ও খদ্ধ। তোমরা প্রত্যেকেই ম্ব-স্ব উচ্চারণে তিলাওয়াত করিও।' আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) আরও বলিলেন-‘ত্তোমাদের পৃর্ববর্তী উপ্মতের লোকেরা আসমানী কিতাব লইয়া মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিন এবং আল্মাহ্ তা‘আলা উহার পরিণতিতে তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস ও‘বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং जন্যক্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহার অনুর্দপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে কুর্ান মজীদের কিরাআত লইয়া মতভেদ নিযিদ্ধ ইইয়াছে। উক্ত হাদীসই ইমাম বুখারী কর্তৃক ‘ফাयায়েলুল কুরআন’ অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বশেষ হাদীস। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্নাহ স্বীয় পিতার ‘মুসনাদ’ সংকলবে যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা উপরোক্ত হাদীসের প্রায় অনুর্দপ। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে यর ইব্ন হরায়েণ, আসিম, আ‘মাশ, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উমুবী, আবূ = মুহাম্মদ সাঈদ্ ইব্ন মুহাম্যদ আল জারমী ও আবদুল্নাহ ইব্ন ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন—একদা কুরআন মজীদের একটি সূরা সম্বন্ধে আমদের মধ্যে মতভ্দ দেকা দিল। আমাদের একজন উহার আয়াতের সংথ্যা পঁয়ত্রিশ এবং অন্যজন ছত্রিশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল। আমরা মীমাংসার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট
 আলোচনায় রত ছিলেন। আমরা নবী করীম (সা)-এর ঘেদ্মতে आए্রী করিনাম-••
 (সা)-এর চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গেল। হयরত আলী (রা) র্বলাললन--'‘তামাদিগ্কে: যেরূপে শিখানো হইয়াছে, সেইরূপে পড়িতে নবী করীম (সা) আদেশ করিক্তছেন। সমত্ত প্রশংসা আল্মাহ্ ত‘আলার প্রপ্য।

## কতিপয় জরুরীী হাদীস

এই পরিচ্ছেদে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত, উহার ফযীীত এবং তিলাওয়াত্কার্রীর মর্यাদার সহিত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস বর্ণিত হইতেছে।

হযরত আবূ সাঈদ そুদদী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে आতিয়্যা, ফিরাস, শায়বান, মুআবিয়া ইব্ন হিশাম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছছন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও হাফিজ যখন জান্নাত্তে প্রবেশ করিবে, তথন তাহাকে বলা হইবে, পড়িতে থাক আর (জান্নাতের উপর তলায়) ঊঠিতে থাক। সে পড়িতে थাকিবে এবং প্রতিটি আয়াতে একটি করিয়া স্তর অত্রিক্রস করুত উপরে ঊঠিতে থাকিবে। এইরুপে তাহার নিকট সংরক্ষিত শেষ আয়াতটি তিনাওয়াত করা পর্যন্ত সে উপরে উঠিতেই থাকিবে।

হयরতত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়ালীদ ইব্ন কয়স তাজ্রীবী, বশীর ইব্ন আবূ আমর খাওলানী, হায়াত, আবূ আবদুর রহ়মান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—‘ষাট বৎসর পর একদল লোক आবির্ভূত হুইবে যাহারা সাগাত পরিত্যাগ করিবে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার পচচাতে নাগিয়া থাকিবে। তাহারা ধ্বংস ও গোমরাহীত নিপতিত ইইবে। অতঃপর একদ্লল নোকের আবির্ভাব ঘটিবে यাহারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিনব, কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রু করিবে না। আর তিন শ্রেণীর লোক কুরআন মজীদ তিনাওয়াত করিয়া থাকে ঃ মু’মিন, মুনাফিক ও ফার্জির (পাপাসক্ত শ্রেণী)।

উক্ত হাদীসের রাবী রশীর বলেন, আমি জামার উস্তাদ ওয়ালীদকে জিজ্ঞাস! করিলাম, এই তিন শ্রেণীর লোকের পরিচয় কি ? তিনি বলিলেন, মুনাফিক শ্রেণী হইতেছে কুরআন মজীদের প্রতি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়। ফাজির শ্রেণী হইতেছে নোক দেখানো রিয়াকার সম্প্রদায়। ইহারা েখু মানুযকে দেখাইবার জন্যে কুরআন মজীদ তিনাওয়াত করিয়া থাকে। মু'মিন ল্রেণী হইতেছে কুরআন মজীদের প্রতি পরিপৃর্ণরূপপ বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্প্রদায়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুন খাত্তাব, আবুল খাল্যের, ইয়াयীদ ইব্ন আবূ হাবীব, লায়ছ, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) তাবৃকের যুদ্ধের বৎসরে একটি খেজুর বৃক্ষে হেনান দিয়া লেকিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—‘ওহে! আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিব ? সর্বোত্মম সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় অশ্ব অথবা উষ্ব্রে আরোহণ করিয়া অথবা পদ্বজজ গমনাগমন করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত আল্পাহ্র পথে কাজ করিয়া যায় ও জিহাদ় করিতে

থাকে। আর নিকৃষত্ম ব্যক্তি ইইত্তে লেই পাপাসক ব্যক্তি বে কুরजান মজীদ তিলাওয়াত




 থাকিবার কারণে বে ব্যক্তি আगার নিকট দোয়া করিবিার সময় ও সুব্যেগ পায় নাই, আমি




উক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিবার পর হাফিজ্জ আবৃ বকর আল বায়যার মত্ত্য কর্যিয়াহেন : "উক্ত झাদীস মুহামদ ইবৃন হাসান ভিন্ন অন্য কাহারও মাধ্যাে বর্ণিত হয় নাই।’

एयরত আनাস ইবุন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকजাবে বুদায়ল ইব্ন মায়সারাহ, आাবদুর রহহমান ইবุন বুদায়ন ইব্ন মায়সারাহ, অব̨ ঊবায়দা जাল হাদ্দাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা কর্য়াছেন :


 আन्वाহ् ত'আনারার আপনজন ও নিজস্ব লোক।

হযরত আनाস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে সাবিত, জা‘ফ্র ইব্ন
 কাসিম তাবাযানী বর্ণনা করিয়াহেন :
 ও পরিরিjারের অন্যান্য লোকজনকে একভ্রিত করিয়া তাহদদর জন্যে দোয়া করিতেন।

হয়ত আনাস (রা) ছইতে ধারাাবাহিকতাবে হাসান, यায়দ ইব্ন ইব্মান, আ'মাশ, শরীীক,
 হাফিজ্জ অাবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছ্ন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছ্ন-‘ককুরান মজীদ হইতেছে এইক্রপ একটি সশ্পদ যাহা অর্জিত হইবার পর কে小 অভাবকেই অভাব বলা যায় না এৃং যাহা ভিন্ন অন্য কোন সস্পদকেই সশ্পদ বबा याয় ना ।’

एয়ত আनাস (রা) ইইতে ধারাবাহিক্ডবে কাতাদাহ, আবদূন্নাহ ইব্ন মুহারর্রির, আবদুর


नবী করীম (সা) বनिয়াছছন-‘‘্রত্যেক বস্তুরই অनংকার থাকে। কুর়জান মজীদদর
 একজন দুর্বন রাবী।

হযরত আনাস ইব্ন মানিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াফা খাওলানী, বিকর ইব্ন সাওয়াদা, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

হयরত আनাস (রা) বলেন—একদা আমরা একদল লোক একস্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মষ্যে आরব, অনারব, কৃষ্ণাহ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণীর লোকই ছিন। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমদের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—‘'তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছ। তোমরা আল্নাহ্র কিতাব তিনাওয়াত করিয়া থাকো। তোমাদের মধ্যে আল্মাহ্র রাসূল বর্তমান রহিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইর্রপ এক যামানা আসিবে, যখন তীরের ফলক কিংবা দণ যের্প সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা উহাকে (কুরআন তিনাওয়াতকে) ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা কর্রিবে। তাহারা দ্রতত তিলাওয়াত করিয়া নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করিবে এবং উহাতে তাহাদের বিলম্ব সহ্য হইবে না।'

হयরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে হাসান, উমর ইবৃন নাবহান, আবদু রব্বিহী ইব্ন আবদুল্নাহ, আমর ইব্ন আবূ কয়স, आবদুন্নহ ইব্ন জুছাম, ইউসুফ ইব্ন মূসা ও হাফিজ আবূ বকর আল-বায়যার বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—‘বে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয়, উহাতে অধিক পরিমাণে কল্যাণ বর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয় না, উহার কন্যাণের পরিমাণ কমিয়া যায়।’

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াयীদ রাক্কাশী, আবূ উবায়দা, ফ্যল ইব্ন সুবহ ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করিয়াছেন :

একদা হযরত आবূ মূসা (রা) একটি ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শে লোকজন জড়ো হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ৫নাইতে আরম করিলেন। একটি লোক নবী করীম (সা)-এর থেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল—ঢহ আল্লাহ্র রাসূন! আপনি গুিয়া আনन্দিত হইবেন যে, হযরত আবূ মৃসা একটি গৃহে বসিয়া লোকদিগকে কুরজান মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাইতেছেন। নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি কি আমার জন্যে এইর্রপ একটি স্থানে বসিবার ব্যবস্থা করিতে পার ভেখানে তাহাদের কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না ? লোকটি নবী করীম (সা)-কে সেইর্রপ একটি 'জায়গায় রাখিল। তিনি হযরত আবূ মূসা (রা)-এর তিলাওয়াত ऊুনিলেন। অতঃপর বলিলেন-‘’সে যেন হযরত দাউদ (আ)-এর একটি বাঁশীর সাহায্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে।' উক্ত হাদীস অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উহার অন্যতম রাবী ইয়াযীদ রাক্কাশী একজন দুর্বন রাবী।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাষ্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হহাইন, মুসআব ইব্ন সালাম ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত জাবির (রা) বলেন—একদা নবী করীম (সা) আমাদের সম্মুچে খুত্বা প্রদান করিলেন । তিনি আল্লাহ্ তাআলাার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিলেন-অতঃপর বলিবার বিষয় এই বে, সকন বাণীর মধ্যে অধিকতর সত্য বাণী হইতেছে কুরআন (আল্ধাহ্র বাণী)। সকল পথের মধ্যে উৎকৃষ্টতম পথ হইতেছে সুন্নাহ (মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত
 প্রতিটি கিদআত (xনীীজ় বিরোধী) হইতেছে গোমরাহী।' অতঃপর নবী করীম (সা)-এর
 লাগিল।' এখাতন উত্লেখ্য মে, নবী করীম (সা) যখন কিंয়ামরতর কথা উল্লেখ করিতেন, তখন :丁াহার মধ্যে ভীতিমূলক উত্তেজনা দেথা দিত। তিনি তখन এইরূপ ভপ্চিতে কथা বলিত্তন যাহাতে মনে হইত, যেন তিনি কোন সেনাদলের বিরুদ্ধে লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। অতঃপর বলিলেন-‘ত্তোমাদের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িয়াছে। আমার এবং কিয়ামতের মষ্যে এতট্রক দূরত্ধ থাকা অবস্থায় আমি তোমদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি—এই বলিয়া নবী করীম (সা) স্বীয় তর্জনী এবং মধ্যমা অগ্গুলির মধ্যকার ফাঁকটুকু দেখাইলেন——‘কিয়ামত সক্কাল-বিকান সর্বদা তোমাদের নিকট আগমন করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে কোন সম্পক্তি রাখ্যিয়া গেলে উহা তাহার আপনজনদের প্রাপ্য হইবে। পক্ষান্তরে তাহার উপর কোন ঋণ থাকিয়া গেলে উহা পরিশোধ আমার দায়িত্। এইর্দপে সে কোন সম্পত্তি না রাখিয়া গেলে তাহার (অসহায়) পরিজনের ভরণ-পোবণের দায়িত্ আমি বহন করিব।'

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, উসামা ইব্ন যায়দ, লায়ছী, আবদুল ওহাব ইব্ন আতা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :
‘नदी করীম (সা) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় তথায় একদন লোক কুর্রান মজীদ তিনাওয়াত করিতেছিল। এতদ্দর্শনে তিনি বলিলেন—তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর এবং উহার সাহায্যে মহান আল্ধাহকে পাইতে চেষ্ঠা কর। তোমাদের পর এক সময়ে এমন একদল লোক আবির্ভূত হইবে যাহারা উহাকে তীরের মত লোজা করিবে। তাহারা উহার ব্যাপারে কিপ্রতা ও তাড়াহুড়া করিবে এবং উহার বিনিময়ে যেহেতু পারিশ্রিমিক পাইবে, তাই তাহা করিবে, উহাতে তাহাদের বিলম্ব সহ্য ইইবে না।'

হयরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্দদ ইব্ন মুনকাদির, হামীদ আল আ‘রাজ, খালিদ, খালফ ইবৃন ওয়াनীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

इযরত জাবির (রা) বলেন-একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। সেই সমর্যে আমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে অনারব এবং দেহাতী (বেদুইন) नোকও ছিল। তিনি মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত ওনিলেন। অতঃপর বলিলেন-তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে। কারণ, উহার সবটুকুই নেকীর কাজ। जদূর ভবিষ্যতে এইর্রপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা উহা তীরের ন্যায় সোজা করিবে। তাহারা উহার ব্যাপারে তৃরা করিবে। বিলম্ব তাহাদের নিকট সহ্য ইইবে না।'

হयরত আবদूল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআল্না কিন্দী, আ'মাশ, আবদদ্নাহ্ ইব্ন আর্জলাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাশ্পদ ইব্ন আ‘লা ও ইমাম আবূ বকর বায়যার বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত জাবির ইব্ন জাবদूল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআল্না কিন্দী, আ’মাশ, আবদ্মল্ণাহ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন আ‘লা ও ইমাম আবূ বকর বায়যার বর্ণনা করিয়াছেন :

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন—‘‘িশ্চয় এই কুরআন মজীদ সুপারিশ করিবে এবং উহার সুপারিশ গৃহীতও হইবে। বে ব্যক্তি উহা মানিয়া চলিবে, উহা তাহাকে জান্নাতে নইয়া

যাইবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উহা ইইরে মুখ ফিরাইয়া লইবে, উহা তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে দদাयখে ফেনিয়া দিরে।' হযরত আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত জাবির (রা), আবূ সুফিয়ান, আ‘'মাশ, আবদুল্নাহ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম আবূ বকর বাय্যারও অনুক্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হयরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আनी, মূসা ইব্ন আनী, বুকায়র ইব্ন ইউনুস, আহমদ ইব্ন আবদুন আযীয ইব্ন মারওয়ান, আবূ সখর ও হাফিজ্জ আবূ ইয়া লা বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'ভে ব্যক্তি কুরআন মজীদের এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার জন্যে এক কিনতার (تنطار) পরিমাণ নেকী লেখা হয়। এক কিন্তার একশত রতল (ر, طل)-এর সমান। এক রতল বারো উকিয়ার (اوتـــة) সমান। এক উকিয়া ছয় দীনারের (3ينـار) সমান। এক দীনার চব্বিশ কীরাতের (تيراط). সমান এবং এক কীরাত উলুদ পাহাড়ের সমান। আর বে ব্যক্তি তিনশত আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার সম্বক্ধে আল্নাহ্ ज‘আরা স্বীয় ফেরেশতাগণকে বলেন—‘আমার বান্দা ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে যে, আমি তোমদিগকে সাক্ষী বানাইব। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাফ্মী থাকো—আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।' আর যদি কোন ব্যক্তির নিকট আল্মাহূর তরফফ হইতে কোন নেক কার্যের বিশেষ কোন ফयীলত বর্ণিত হয় এবং সে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঢ়াহার নিকট হইতে সওয়াব লাভ করিবার আশায় উক্ত ফযীলতের কার্য সম্পাদন করে, তবে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাকে সৌ সওয়াব ও নেকী প্রদান করিয়া থাকেন। यদি উক্ত কার্य প্রকৃতপক্ষে সেইর্রপ ফयীলতের কার্য নাও হয়, তথাপি সে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট হইতে সেইর্রপ সওয়াব লাভ করিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে আবূ কাবূস, জারীর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছ্নে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যাহার পেটে কুরআন মজীদের অংশ নাই, সে পরিত্যক্ত গৃহের সমতুল্য।' ইমাম আবূ বকর বায়যার বলেন—উক্ত হাদীস হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইমরান ইব্ন আবূ ইমরান, আবূ শায়বাহ, উসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ শায়াবাহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—‘বে ব্যক্তি আল্লাহৃর কিতাব অনুসরণ করিয়া চলে, আল্লাহ্ তা'জ়ালা তাহাকে গোমরাহী ইইতে বাঁচাইয়া সত্যপথে আনয়ন করেন এবং কিয়ামতের দিতে তিনি তাহাবে হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা হইতে মুক্ত রাখিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:
(বে ব্যক্তি আামার হিদায়েত অনুসরণ করিয়াছে, সে পথজ্টষ হইবে না আর বদনসীবও হইইবে না।)

কাছীর (১ম খণ) -২০

 করিয়াছেন :



হ্যরত ইব্ন আব্বাস (র্রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, সাফদ, আবূ সাঈদ বাক্ধান,
 বর্ণনা কর্য়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'তোমরা মধুর সুরে কুহ্রান মজীদ তিনাওয়াত করিও।' ইমাম তাবারানী ঊপরোল্ধিখিত সনদেই বর্ণনা কর্য়য়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘‘याशারা কুরজান মজীদের ধারক, বাহক ও অনুসাsী, তাহাাই আমার উষ্খতের মধ্যে অধিকতর স্জ্রাত।'

হযরত ইব্ন আব্রাস (রা) ধারাবাহিকতাবে যুর্রারাহ ইনৃন আওফা, কাতাদাহ, সালেহ
 করিয়াছেন :

হयরত ইবৃন आব্মাস (রা) বলেন—একদা জনৈনক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন


 ধারক ও সং্রক্কক এবং উহার প্রথমাং্ হইতে আার্ কর্রিয়া শেযাংশ পর্যন্ত ও উহার শেষাশশ হইতে আরু করিয়া প্রথমাশ্ পর্য্ত সমণ্ণ কুর্ান মজীদ লইয়া চিত্তা ও গবেষণা করে, লেই


## কুর্যান মজীদ শ্মরণ রাখিবার দোয়া

 ইবরাহীম করশী, হিশাম ইবৃন আম্যার, হসায়ন ইবৃন ইসহাক তাসতারী ও ইমাম আবুল काসিম ঢাবারানী ‘‘অা মাজমাটন কারী’’ গ্ৰৃ বর্ণনা করিয়াছেন।

হयরুত ইব্ন জাব্বাস (র্木া) বলেন, এক্দা হযরুত आनी (রা) নবী কর্ীী (সা)-এর


 তোমাকে এবং তুমি ঊश যাহাকে শিখাইবে, তাহাকে উপকৃত কর্রিবেন?’ হয়র অनী (রা) आরय করিলেন—হে जাল্লাহ্র রাসূন! आপনার জন্गে অামার পিত-মাত কুরবান হউক।
 নামাय आদায় করিবে। প্রথম রাকআতে সৃরা ফাতিহ ও সূরা ইয়াসীন, দ্মিতীয় রাকআতে সূরা


চভুর্থ রাকআতে সৃরা ফাতিছা ও সৃরা মুল্ক তিলাওয়াভ করিবে। जাশাহ্হদ শেষ করিবার পর আল্লাহ্ ত‘আলার হামদ ও প্রশংসা নর্ণনা করিবে, নবীগগণের প্রতি‘‘ দর্রদ পাঠ করিবে এবং মু’মিনদদরর জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করিয়া এই দোয়া করিবে :


 رحمـن بجـلالل ونور وجهل ان تلز متلبى حب كتـابل كهـا علمتنـى ـوار وزتنى ان اتلوه على النــو الذى يـرضـيـن عنـى ـو واســثلل ان تنـور بـالكتـاب بصـرى وتـطلق بـه لسـانى وتـفـر بج بهع عـن قلبى وتشـر ع بـه صـدر ى و تـستـعـمل بـه بـدنى


হে আল্লাহ্! আমাকে আমার সমগ্ণ জীবনে সর্বত্র পাপ বর্জনের ব্যাপারে সহায়তা কর। আর় যাহা আমার জন্যে কোন কল্যাণ বহিয়া আনিবে না, তাহার জন্যে আমাকে কষ্ট করিতে না যাইবার তাওফীক দিয়া আমার প্রতি রহম কর। যাহার প্রতি আমি তাকাইলে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, উহার প্রতি তাকাইবার জন্যে আমাকে তাওফীক দান কর। আয় আল্লাহ্! তুমি आকাশসমূহ ও यমীনকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি মহামহিম ও মহাপরাক্র্মশালী। তোমার পরাক্রমের সমতুল্য পরাক্রম কেহ কামনা করিতে পারে না। আয় আল্মাহ্! আয় রহমান! তোমার পরাক্রম এবং তোমার চেহারার নূর ও জ্যোতির মাধ্যমে তোমার নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তুমি তোমার কিতাবকে যেরূপে ভালবাসিতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, উহ্হার প্রতি সেইর্রপ ভালবাসা আমার হ্ৰদয়ে স্থায়ীভাবে বসাইয়া দাও।

আর কুরআন মজীদ যেভাবে তিলাওয়াত করিনে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, সেইভারে উহা তিলাওয়াত করিবার জন্যে আমাকে তাওফীক দান কর। আর তোমার কাছে আবেদন জানাই যে, তুমি স্বীয় কিতাবের সাহায্যে আমার চক্ষু জ্যোর্ত্ময়, আমার জিহ্বাকে জড়তামুক্ত, আমার ভাষাকে অবাধ, আমার অন্তরকে উদার, আমার বক্ষকে উন্যুক্ত ও প্রশস্ত এবং আমার দেহকে উহার আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থার বাস্তবায়নকারী ও র্রপদাতা কর। তোমার নিকট আরও আবেদন জানাই, কুরআন মজীদ আমার ভিতর কায়েম করিবার ব্যাপারে তুমি আমাকে শক্তি দাও এবং সাহায্য কর। কারণ, তুমি ভিন্ন নেক কাজে আমাকে সাহায্য করিবার এবং তাওফীক দান করিবার অন্য কেহ নাই ।'

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন-- ছুমি তিন অথবা পাচচ অথবা সাত জুমআয় উপরোক্ত আমল করিবে। আল্নাহ্র মেহেরবানীতে তুমি কুরআন মজ্জীদ স্মরণ রাখিতে পারিবে। কোন মু’মিন উক্ত আমল করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইতে পারে না।' নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত আদেশের পর সাত জুমআ অতিবাহিত হইয়া গেলে হযরত আলী (রা) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি এখন কুরআন মজীদ এবং পবিত্র হাদীস স্মরণ রাখিতে পারেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বললিলেন-কা‘বা ঘजের প্রভুর

শপথ! অলী মু’মিন। (হে আল্মাহ্!) তুমি আবুল গাসানকে ইলম দান করো, তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন রাবাহ ও ইকরামা, ইব্ন জুরায়জ, ওয়ানীদ ইব্ন মুসলিম, সুনায়মান ইব্ন আবদুর রহমান দামেশকী, আহমদ ইব্ন গাসান ও ইমাম অবূ ঈসা তিরমিযী (র) স্বীয় ‘জামে’ সংকলনের ‘দোয়’’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন :

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- একদা আगরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে হযরত আলী (রা) ঢাঁহার খেদমতে উপন্থিত হইয়া আরय করিলেন—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হউক। কুরআন মজীদ আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। आমি উহা মনে রাখিতে পারি না। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন—‘ওহে আবুন হাসান! আমি কি তোমাকে কতঞ্ুলি কথা শিখাইব' যদ্बারা আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাকে উপকৃত করিবেন এবং তুমি যাহাকে উহা শিখাইবে, তাহাকেও উপকৃত করিবেন ?• আর তুমি যাহা স্বীয় অন্তরে ধারণ করিবে, আল্লাহ্ ত‘আলা তদ্দারা উহা তোমার পক্ষে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া দিবেন ?’ হযরত আলী (রা) বলিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূন! হঁা, আমাকে উহা শিক্ষা দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন-যখনন 犭ক্রববারের রাত্রি আসে, তখন यদি পারো, উহার শেষ তৃতীয়াংশে নামাय আদায় করিবে। রাত্রির উক্ত অংশের ইবাদত, বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত ফেরেশতাগণ কর্তৃক পরিদৃ户ষ হইয়া থাকে এবং উক্ত সময়ের দোয়া কবূল হইয়া থাকে। আমার ভাই হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্রগণকে বলিয়াহিলেন :

 আল্লাহ ত'অালার নিকট ইস্ত্পিপার করিবেন। রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে না পারিরিনে তুমি মধ্য রাত্রিতে নামাय আদায় করিবে। উহাও না পারিলে রার্রির প্রথম ভাগে নামাय আদায় করিবে ও চারি রাকআত নামাय পড়িবে। প্রথম রাকজাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় র্রাকआতে সৃরা ফাত্হি ও সূরা দूथान, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা आनिফ-बाম-মীম আস-সাজদাई এবং চহুর্থ রাকআাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মুন্ণ তিনাওয়াত করিব্।। তাশাহৃহদ শেষ করিবার পর সুন্দরजবে আল্লাহ্ ত'जালার হামদ ও প্রশংংসা বর্ণনা করিবে, आমার «তি এবং অন্যান্য সকन নবীর প্রতি সুদ্ররূপে দরূদ भাঠ করিবে এবং মু’মিন


 তুমি উহাকে আমার দেহে বাঙ্বায়িত করিবে) স্থলে وان تغسل بـه بذنی (অার पूমি উহা ছ়্ারা আমার দেহকে (ৗৗত করিয়া দিবে) বাক্যটি রহহিয়াছে। এত্দ্যতীত সর্বশশषে নিম্নোক্ত ক্থাधলি-সং্বোজিত রহৃয়াছ্:
 ज'অালার সাহায্য ব্যতীত (নেকী করিবার এবং বদী হইতে বাঁিিবার) কোন ব্যো্যত ও ক্ম্ত नाই।"

নবী করীম (সা) বলিলেন——ওহে আবুল হাসান! তুমি উপরোক্ত আমল তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় করিবে। আল্লাহ্র হুকুমে তোমার উদ্লেশ্য পূর্ণ হইবে। যে সত্তা আমাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ! কোন মু’মিন ব্যক্তি উক্ত আমল করিলে সে উহার সুফল লাভ না করিয়া পারে না।

হथরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন—আল্মাহৃর কসম। পাঁচ বা সাত জুমআ অতিবাহিত হইবার পরই হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে সেইর্গপ মজলিসে উপস্থিত ইইয়া আরय করিলেন—‘'হে আল্লাহৃর রাসূল! ইতিপূর্বে আমি তিলাওয়াত করিতে যাইতাম, দেখ্তিতাম, উহা আমার স্মৃতি হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অথচ এখন আমি একসজ্গে চল্লিশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক আয়াত শিখিয়া থাকি। উহা যখন মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে যাই, তখন মনে হয়, আল্লাহ্র কিতাব আমার সশ্মুখে খোলা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি একটি হাদীস ত্নিবার পর উহা যখন স্মরণ করিতে যাইতাম, দেখিতাম, উহা আমার স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আর বর্তমানে আমি একসাথ্থ কতগুলি হাদীস শুনিয়া থাকি। উহা যখন স্মরণ করিতে যাই, উহার একটি বর্ণও স্মৃতিপট হইইতে বিলুপ্ত পাই না।' নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন—‘‘ওহে আবুল হাসান। কা'বা घরের প্রভুর কসম! তুমি মু’মিন।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন-_উক্ত হাদীস যদিও একটি মাত্র মাধ্যমে বর্ণিত; তথাপি উহা গ্রহ্যণযোগ্য। উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য কাহারও মাধ্যমে উহা বর্ণিত ইইয়াছে বনিয়া আমি জানি না।' ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করিলেও উহা সে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণ ইতিপৃর্বে তাহা দেখিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুসতাদরাক’ সংকলন্ উহা উক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণনা করত মন্তব্য করিয়াছেন—" ‘ক্ত্ত হাদীসেরে সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত হাদীস গ্রহণ সম্পর্কিত শর্তাবলী অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম স্প্টষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত হাদীস ইব্ন জুরায়জ হইতে তুনিয়াছেন। অতএব, উক্ত হাদীসের সনদ নিশ্চিতভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।' আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইনন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে‘, (উবায়দুল্নাহ) আমরী, ওয়াকী‘ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদের অবস্থা ইইতেছে রশি দ্বারা বাঁধা উটের অবস্থার সমতুল্য। মালিক তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং উহা বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার অধিকারে থাকে। পক্ষান্তরে, সে উহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে এবং উহা ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়।' ইমাম আহমদ আবার উহা উপরোক্ত রাবী উরায়দুল্লাহ আমরী হইতে উপরোক্ত বিভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং উবায়দুল্লাহ আমর্রী ইই্চে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ও ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংণণশ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আবার উহা হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রায়যাকের সনদে নাফে‘, আইয়ুব ও মা'মারও প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।
:্যরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, মূসা‘আর, হামীদ ইব্ন হাল্মাদ ইব্ন আবুল হাওয়ার, মুহাশ্মদ ইব্ন মা'মার ও হাফিজ (আবূ বকর) আল-বায়যার বর্ণনা করেন :
‘একদা নবী করীী (না) জিজ্ঞাসিত হইলেন—কোন্ ব্যক্তির কিরাআত সর্ব্বাত্তম ? নবী করীম (সা) বলিলেন—'यাহার কিরাআত ঔনিলে মনে হয় মে, সে আল্লাহৃকে ভয় করে, তাহার কির্রাআত সর্বোত্তম কিরাআত।

হযরত আবদুল্লাই ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'(কিয়ামতের দিন) কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও বাস্তবায়নকারীকে বনা হইবে, তুমি উহা পড়িতে থাকো এবং (জান্নাতের সিড়ি দিয়া) উপরে উঠিতে থাকো। আর তুমি দুনিয়াতে যেরূপে ধীরগতিতে সুন্দর করিয়া তিলাওয়াত করিতে, সেইরূপেই তিলাওয়াত করিবে। তুমি সর্বশেষ আয়াত (জান্নাতের) যে স্তর বা মনযিলে তিলাওয়াত করিবে, উহাই তোমার মনযিল বা বাসস্থান হইবে।'

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান হাবনী, হাই ইব্ন আবদুন্নাহ, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খ্যেমতে হাযির হইয়া আরय করিল—ఁহ আল্লাহ্র রাসূল! আমি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমার ম্মৃতি উহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। নবী করীম (সা) বলিলেন-‘তোমার অন্তরের ঈমান অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। বান্দা কুরআন মজীদ লাভ করিবার পৃর্বে ঈমান লাভ করিয়া থাকে।' ইমাম আহমদ উপরোক্ত সনদেই বর্ণনা করেন :

একদা এক লোক তাহার এক পুত্রকে নইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইল। नোকটি আরय করিল—ঢহ আল্লাহ্র রাসূল! आমার পুত্র দিনের বেলায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং রাত্রিবেলায় ঘুমাইয়া থাকে। নবী করীম (সা) বলিলেন-'তুমি তাহার মধ্যে কি দোষ দেখিত্ছ ? সে তো দিনের বেলায় আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকে এবং গুনাহমুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান, হাই, ইব্ন লাহীআ, মূসা ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-সিয়াম এবং কুরআন মজীদ কিয়ামতের দিনে বান্দার জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সুপারিশ করিবে। সিয়াম বলিবে—হে প্রডু! আমি তাহাকে দিনের বেলায় ঋাদ্য পানীয় গ্রহণ এবং ব্যীন বাসনা চরিতার্থকরণ ইইতে বিরত রাথিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করো। পক্ষাত্তরে কুরআন মজীদ বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রিবেলায় নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূন করো। উভয়ের সুপারিশই গৃহীত হইবে।’

ইযরত আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন জুবায়র, ইবৃন লাইীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :

নবী করীম (সা) বनিয়াছেন—‘আমার উশ্মতের অধিকাংশ কারী হইবে মুনাফিক।’

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদকে তোমরা ওদ্ধ ও সুশ্পষ্ট করিয়া তিলাওয়াত করিও এবং উহার গভীর তাৎপর্यসমূহ বুঝিতে চেষ্ঠা করিও।'

হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দ ® হযরত তামীম দারী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, আবূ আবদুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন হারিছ মিযমারী, ইসমাঈল ইব্ন আব্বাস, মুহাশ্মদ ইব্ন বুকায়র হায়্রামী, মূসা ইব্ন হাযিিম ইস্পাহানী ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—‘বে ব্যক্তি রাত্রিতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহার আমলনামায় এক কিনতার পরিমাণ নেকী লেখা হইবে। এক কিনতার পরিমাণ নেকী দুনিয়া ও উহাতে যাহা আছে, ঢাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। কিয়ামতের দিন তোমার প্রভু বলিবেন—"তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকো আর প্রতিটি আয়াতের পরিবর়র্ত (জান্নাতের) একটি স্তুর উপরে উঠিতে থাকো। বান্গা যখন তাহার নিকট রক্ষিত সর্বশেষ আয়াতটির তিনাওয়াত সম্পন্ন করিবে, তখন তোমর প্রভু বলিবেন-'তুমি স্বীয় অধিকারে উহা গ্রহণ করো এবং দখল লও।' বান্দা তখন স্বীয় হস্তের ইপ্গিতে আরয করিবে-প্রজু হে! তুমি তো শ্রেষ্ঠতম জ্ঞীী। (অর্থাৎ আমি কতটুকু অংশের দখল লইব, তাহা তো জানি না, বরং উহা সম্বক্ধে তুমিই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।) তোমার প্রডু বলিবেন——তুমি অই সম্পূর্ণ জান্নাত ও উহার নিয়ামতের পরিপূর্ণ দখল লও।
تمت بـالخيـر
‘ফাयায়েলুল কুর্নজান’ অধ্যায় সমাপ্ত হইন এবং এতদ্ঘারা ‘তাফসীী্রুন্न কুর্ান’ অধ্যায়ের উদোধন করা হইল।


হযরত অবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবদদুল্নাহ ইব্ন ওখায়র, কাতাদাহ, হুমাম, ওয়াকী‘ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—বে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ থতম করে, সে উহার অর্থ ও মর্ম বুঝিতে এবং হুদয়ঞ্ম করিতে পারে না।' ইমাম আহমদ আবার উহা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ঔ'বা ও গুনদুরের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে সহীহ ও গ্রহণবোগ্য হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্মাহ ইব্ন আবুল মুহাজির, ইসমাঈল ইব্ন রাফে‘, ঈসা ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ হাজ্জাজ তামীমী, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, মুহান্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই ও ইমাম আবুল কাসেম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—‘‘ে ব্যক্তি কুরআান মজীদ শিক্ষা করে, নবূওত যেন তাহার দুই পাঁজরের মধ্যে (অন্তরে) স্থান গ্রহণ করে। তবে ুধু (পার্থক্য এই) তাহার নিকট ওহী প্রেরিত হয় না। আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিথিবার পর মনে করে যে, সে যাহা লাড করিয়াছে, অন্য কেহ তদপপক্ণ শ্রেষ্ঠতর কোন বস্থু নাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি দুইটি অপরাধে অপরাধী। এক, আল্নাহ্ তা‘আলা যে বস্তুকে কম মর্যাদা দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহাকে অধিক মর্যাদার অধিকারী মনে করিল। দুই, আল্লাহ্ ত‘অলা যে বস্ত্রকে মর্যাদা দান করিয়াছছন, সে ব্যক্তি উহাকে কম মর্যাদার অধিকারী মনে করিল। কুরআন মজীদের ধারকের পক্ষে ইহা সমীচীন নহে বে, মূর্খতার জবাব মূর্থতা, ক্রোধের জবাব ক্রোধ ও আঘাতের জবাব আঘাত দ্বারা প্রদান করিবে। বরং তাহার জন্যে ইহাই সমীচীন বে, সে কুরআন মজীদের ফ্যীলতের কারণে ফমমা-সুন্দর ব্যবহার করিবে।’

হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে হাসান, উব্বাদ ইব্ন মায়সারাহ, আবূ সাঈদ (বনূ হাশিম গোত্রের জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম) ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'বে ব্যক্তি আল্মাহৃর কিতাবের একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাহার জন্যে বহু্ুণানিত একটি নেকী লেখা হয় আর বে ব্যক্তি আল্নাহ্র কিতাবের একটি আয়াত নিজে তিলাওয়াত করে, কিয়ামতের দিনে উহা তাহার জন্যে নূর বা জ্যোতি হইবে।'

হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ত'বা ও আবূ সালামা, যুহরী, আম্বাসা ইব্ন মিহরান, ইয়াহিয়া ইব্ন মুতাওয়াক্কিন, মুহাম্মদ ইব্ন হারব ও (হাফিজ আবূ বকর) আল-বায়্যার বর্ণনা করিয়াছেন :

नবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'কুরআন মজীদ সম্বক্ধে ঝগড়া করা কুফর।' উক্ত হাদীসের অन্যতম রাবী আম্বাসা মন্তব্য করেন, উপরোক্ত সনদ শক্তিশালী নর্রে। তবে আমার নিকট উক্ত হাদীস অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকতবে মাকরাবীর পিতামহ, মাকরাবী, আবূ বকর ইব্ন ইদর্ৰীস ও হাফিজ্জ আব̨ ইয়ানা বর্ণনা কর্রিয়াছেন :

## দ্বিতীয় অধ্যায়

সূরা ফাতিহা

## উপক্রমণিকা

## 

পরম দাত ও দয়ালু জাল্লাহ অ‘আলালার নামে (আরার করিচেহি)।

 আশிশাফৌ্গ (র) বলেন)
 জারু করিয়াছেন। বেমন তিনি বলিয়াছেন :
 निथिब সৃৃ্টির প্রতিপালক, পর্রম দাত ও দয়ানু, বিচার দিবসের বাদশাহ আাল্লাহ্ ত'जালার आপ্য।)

ত্যনি জারও বলিয়াছ্ন :





 নাযিি করিয়াছ়ান বে, লে জাল্লাহ্র তর্রফ হইতে আসন্ন কঠিন শাt্তি সশ্পর্কে সত্ক কর্রিবে এবং ব্যে সব মু’মিন নেক কাজ করিবে তাহাদিগকে এমন উত্তম প্রতিদানের (জান্নাতের)

 দিবে। তাহাদের মুখ নিসৃত উক্ত উক্তি বড়ই ঘৃণ্ড। তাহারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলিত্তেছে না।)
 বলিয়াছেন :


 बइ।



 প্রতিপালক শ্রডুর প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকিবে। जনততর তাহাদের (জ্বিন ও মানবের) ব্যাপারে ইনসাফভিত্তিক ফ্য়সালা প্রদান কর্木া হইবে। তখন উচ্চারিত হইবে, সকন প্রশংগা নিখিন সৃষ্টির প্িপানক প্র্ুর ঐ্রাপ্য।)

जनাত্র অাল্লাহ् ত'অানা বনেন :
(जার आাল্াाহ ঢো তিনিই, বিनि ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। পৃর্বাপর সর্বকালের সকল
 কিন্রিয়া যাইবে।)

অনুজ্রপ जপ্র একস্शান বনিয়াছ্ন :





 তাই মুনাজাতে বলিয়া গাকে, 'হে আমাদ্র প্রিপালক প্রহ আল্লাহ! আকাশসমূহে ও পৃথ্বীতে बে"পরিমাণ প্রশংলা ধরে এবং অবিষ্যতেও তোমার নিত্য নহুন সৃষ্টের ভিত্র বে পরিমাণ প্রশং্সা भর্রিবে, তত প্রশংসাই তোমার উদ্দেশ্য নিবেদিত।' जার এই কারণণই জান্नাত্বাসীগণ


বিশাল পরাক্রম ও কুদরত উপলক্ধি করিয়া নিজ্রেদের শ্বাস-প্রশ্বাস খহূ-বর্জনের সমসংখ্যক বার আল্মাহ্র শুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে। এই প্রসঙ্েে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

(यাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজসমূহ সশ্পাদন করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপালক প্রতু এই ঈমান ও আমলের বদৌলতে তাহাদিগকে নিশয়ই নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে লইয়া যাইবেন। সেইসব জান্নাতের নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকিবে। সেখানে তাহাদের স্বতোৎসারিত স্লোগান হইবে- ‘হে আল্লাহ,, তুমি মহান, তুমি পবিত্র, তুম্মি সর্বগুণাধার।' আর সেখানে তাহাদের পারম্পরিক সম্বোধন হইবে 'শান্তি’ (সবার উপর শাত্তি বর্ষিত হউক)। তাহাদের সকল কথার শেষ কথা ইইবে ‘সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।')

মোটকথা সকল প্রশংসা ুেই আল্মাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি একাধারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন যেন (বিচার দিবসে) তাঁহার বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে কোন यুক্তি না থাকে। তিনি সর্বশেষে নিরক্কর, আরবী ভাযাভাবী, মক্কা নিবাসী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে পাঠাইয়াছেন। সেই সর্বশেয নবী ছিলেন সর্বাধিক দীপ্ত ও অধিকতম আলোকময় পথের দিশারী। আল্লাহ্ তাঁহার নবূওতের ধারার প্রথম সময় হইতে কিয়ামত পর্যন্ত বিত্তৃত সময়ের যে কোন অংশে পৃথিবীতে অবস্থানকারী প্রতিটি মানুষ ও জ্বিনের কাছে তাঁহাকে পাঠাইয়াছছন। এই প্রসজ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

(তুমি বল, হে মানব সম্প্রদায়! নিপষ় আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্মাহৃর রাসূল আর আল্লাহৃই আকাশমগ্তলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন । অতএব তোমরা আল্মাহ্র উপর ঈমান আন ও তাঁহার় সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি আস্থাবান হও বে রাসূল নিজেও আল্মাহ্ ও তাঁহার বাণীর উপর ঈমান রাখv। অनন্তর তোমরা তাঁহাকে অনুসরণ কর; হয়ত ইহার ফলে তোমরা সঠিক ও সত্যপথ লাভ করিবে।)

- অনুর্রপ অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :
(আমি এই উদ্লেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি থে, তোমাদিগকে এবং অन্যাन্য যাহাদের নিকট ইহা পৌছিবে, তাহাদের সকলকেই ইহা দ্মারা সতর্ক করিব।)

অতএব আরবী হউক কিংবা আজমী, কৃষ্ণাছ হউক কিংবা শ্বেতান্গ, এমনকি মানুষ হউক কিংবা জ্বিন, যাহারই নিকট আল-কুরআন পৌছিবে, তিনি তাহারই সতর্ককারীkূপে প্রেরিত হইয়াছেন।

অনুর্রপ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :
 প্রত্যাখ্যান করিবে, দোযখ তাহারই জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে।)

মোটকথা আল্নাহ্ পাকের বাণী দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত ইইতেছে যে, উপরোল্লিখিত দলসমূহের যে ব্যক্তিই আল-কুরআন প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহারই ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

ত্দ্রপ অন্যত্র বলিয়াছেন :
 ব্যক্তি এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া আথ্যায়িত করে, দেখো, আমি তাহার সহিত কির্রপ আচরণ করি। শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে (না ফরমানী কাজে) এইর্রপ অবকাশ দিব, যাহাতে তাহারা (মহাক্ষতির ব্যাপারটা) বুঝিতেও না পারে।)

নবী করীম (সা) বলিয়াছ্ছে, আমি শ্বেতাঙ ও কৃষ্ণাগ সকলের প্রতি প্রেরিত ইইয়াছি। মুজ্জাহিদ উহার ,ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) মানুষ ও জ্বিন সকলের প্রতি প্রেরিত ইইয়াছেন। মোটকথা নবী করীম (সা) মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির প্রতিই রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন। আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার প্রতি যে মহাগ্গন্থ আল-কুরআন নাযিল করিয়াছেন, তিনি উহা তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিবার দায়িতৃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত মহাগ্রন্থে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে কোন বাতিল বা অসত্য প্রবেশ করিতে পারে না। উহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ ইইতে অবতীর্ণ কিতাব। উক্ত মহাগ্গন্থ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিতে আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

(তাহার কি আল-কুরআন সম্বক্কে চিন্তা করিয়া দেখে না? यদি উহা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট হইতে অবতীণ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহার ভিতর অনেক স্ববিরোধীতা দেখিতে পাইত ।)

তিনি আরও বলিয়াছেন :

(উহা সেই মুবারক কিতাব যাহা তোমার প্রতি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, লোকজন উহার আয়াত্সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিবে এবং জ্ঞানীগণ উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছ্নে :
 চিন্তা ও গবেষণা করে না? .অথবা তাহাদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ্??)

অতএব আল্মাহ্ পাকের কালামের অর্থ সঠিকরূপে জ্ঞাত হওয়া ও অদরকে উহা জ্ঞাত করা এবং উহার তাৎপর্য ও রহস্যাবলী মানুষের নিকট তুলিয়া ধরা আলেমগণের দায়িত্ ও কর্তব্য।

এই প্রসণ্গে আল্মাহৃ তা‘আলা বলিতেছেন :

(অনত্তর আল্লাহ্ কিতাব প্রাষ্ঠ জাতির নিকট হইতে এই দৃছ় প্রতশ্রুতি অহণ করিলেন বে,

 ঢুচ্ম ম্বার্ধ ক্য় করিল। তাহারা যাহা ক্রয় করিতেছে তাহা বড়ই ঘৃণ্ছ ও জघন্য।)

তিনি आরও বলিয়াছ্ন :


(याशারা জাল্লাহ্র নিকট প্রদত স্বীয় প্রতিজ্ঞ ও থতিশ্রুতির বিনিময়ে তুচ্ম স্বার্থ ক্র্য করে,
 না তাহাদ্রে সহিত কথা বनिবেন, না তাহাদ্র প্রতি ঢাকাইবেন, না তাহাদিগকে পবিত্র







 কর্া আমাদদর জন্য ফর্য।' এই প্রসৃগে আল্লাহ্ অ'আनা বলেন :




(মু'মিনদের জনা কি এখনও সময় ज़াসে নাই ভে, आন্মাহ্র উপদেশ ও তাহার অবতীর্ণ সত্যের জন্য তাহাদ্রর অন্তর সন্তষ্ত ইইবে? आার তাহদের জন্য কি সেই সময়ও নাই যখন जाহারা পূর্ববর্তী অ্ছৃারীীদের ন্যায় आর বিজ্রাত্ত হইবে না? তাহাদের পৃর্ব গ্থৃারীীদের जత্ত্রসমূহ (প্রত্যাদেশ বিইীন অবস্থায়) বহৃকান থাকার পর কঠিন (সত্য গ্থহে পরানूঘ) হইয়া গেন। ফলে তাহদের বিপুন সংখ্যক লোক অবাধ্যতপরায়ণ হইন। তোমরা জানিয়া রাখ বে, পৃথিবীর মৃত্যুর পর (মানব জাতির आধ্যাখ্রিক অધঃপতনের পর) আল্লাহ্ পাক উহাকে পুনর্জীবন
 হয়ত তোমরা বিব্বে বৃ佂 প্র<্যোগ কর্রিবে।)
 উল্নেখ করিয়াছেন। আর দ্রিতীয়ত্তি তিনি উল্লেখ কর্রিনেন মৃত পৃথিবীক্ পুনর্জীবন দানের


 পাক্রে কাছে आমাদের ब্ৰকাত্তিক প্রার্থনা, তিনি বেন আমাদিগকেও অনুর্রপ পবি্র ও আলোক্পাষ্ত করেন। অবশাই তিনি উদার্রপাণ মহান দাত।

কুরআন পাকের ব্যাখ্যার সর্বোওম প্জা কোনটি? এ প্রশ্নের জবাব এই কুরजান মজীদের

 তবে অায়াত বিশষের বেলায় যদি সের্পপ না হয়, তথন রাসাদেলের সুন্নাহ্র সাহাব্যে উহার ব্যাখ্যা দান করিতে হইবে। কারণ, সুন্নাহ কুরजানেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ইমাম শাফেঙ্গ (র) বনেন, মহানবী (সা) বেস্ আহকাম ও ফয়সসালা প্রদান কব্রিয়াছেন, ঢাহা কুরআনের আলোকেই করিয়াছেন। এই প্রসলে স্ স্থং আল্নাহ বলেন :

 आनোকে ঢুম্মি মানুষ্যে বিবাদ-বিসমাদের মীমাংসা প্রদান করিবে। जনন্তর ঢूমি


अनूर्तপ তিनि জनाত্র বলেন :

(নোমার কাহে আমি এই জন্য কিতাব পাঠাইয়াই বে, তাহাদ্রে বির্রেষ-বিসষাদ্দর মূল সত্যটি তাহাদের নিকট পরিষ্ষা কর্রিয়া দিবে এবং ঈমানদার্রের জন্য টহা আলোকবর্তিক্ ও কন্যাণ তাধার হইয়া দেখা দিবে।)

তিনি আরও বলেন :


 চ্তিন্তা-ভবনা করিবে।)

এসব কারণে নবী করীী (সা) বলিয়াছেন, ‘তোয়া শোন, আমাকে আন-কুর্রান ও


অনুরূপ অন্য বস্তুটি হইল আস্ সুন্নাহ্ (কথা ও কাজের মাধ্যচম মহানবী (সা) কর্তৃক নর্ণিত আল-কুরআনের ব্যাখ্যা) মহানবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের মত সুন্নাহও অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে পার্থক্য এই, আল-কুরআন তাঁহাকে পড়িয়া ওনানো হইত। পক্ষান্তরে আস্সুন্নাহ্ তাঁহাকে পড়িয়া ওনানো হইত না (বরং ভাব ও বিষয়বস্তু তাঁহাকে জানানো হইত এবং তিনি নিজ ভাষায় উহা প্রকাশ করিতেন)। আল-কুরআনের ন্যায় আস্ সুন্নাহও যে মহানবীর উপর অবতীর্ণ হইত, ইমাম শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বহু সংথ্যক দলীল দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই স্থানে উহা আলোচনার উপযোগী ক্ষেত্র নহে।

উপরের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা আমাদিগকে সর্বপ্রথম উহাতেই খুজিতে হইবে। উহাতে না পাইলে সুন্নাহ্ খুঁজিতে ইইবে। প্রসঙত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ্য :

বিখ্যাত সাহাবী মু‘আয ইব্ন জাবালকে ইয়ামান প্রদেশের প্রশাসকক করিয়া পাঠাইবার কালে নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কিসের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইবে?' তিনি বলিলেন : আল্লাহ্র কিতাবের সাহায্যে। নবী করীম (সা) বলিলেন, উহাতে यদি (বিশেষ কোন সম্যসার সমাধান) না পাও? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলের সুন্নাহ্র সাহায্যে। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতেও यদি না পাও? তিনি জবাব দিলেন (কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে) নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সমাধান বাহির করিতে চেষ্টা করিব। নবী করীম (সা) रৃষ্টচিত্তে তাঁহার বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করি যিনি স্বীয় রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁহার মনোপূত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

হাদীসটি ‘মুসনাদ’ এবং ‘সুনান’ সংকলনে বিণুদ্ধ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। (এই গ্রন্থে) যথাস্থানে.উহা উল্লেখ করা হইইয়াছে।

আল-কুরআনের বিশেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যদি আমরা কুরআন বা সুন্নাহ্র কোনটিতে না পাই তাহা হইইলে আমাদিগকে এতদসম্পর্কিত ‘আছার’ বা সাহাবাদের বাণী অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, ঢাঁহারা ঐই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কেননা তাঁহারা এইর্রপ কতগুলি প্রমাণ, চিহ্থ, নিদর্শন, অবস্থা ও প্রেক্ষিত প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ অন্যরা লাভ করেন নাই। চদুপরি তাঁহারা ছিলেন পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান এবং নেক আমলের অধিকারী। ইল্ম ও আমলের দিক দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ তথা খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয়যোহা, আ'মাশ, জাবির ই'ব্ন নূহ, আবূ কুরাইব এবং ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন- ‘আল্লাহ্র কসম! আমি আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযূল এবং অবতরণ স্থান সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত রহিয়াছি। यদি আমি জানিতাম, আল্লাহ্র কিতাবে কেহ্ আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও ব্যুৎপন্ন, তবে সন্ভবপর হইলে আমি (উক্ত জ্ঞান আহরণের জন্য) তাহার নিকট গমন করিতাম ।' আবূ ওয়ায়েল হইতে আ'মাশ আর্ও বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, 'আমাদের মধ্যে যদি কেহ দশটি আয়াত শিখিত তবে সে সেগুলির অর্থ না বুঝিয়া এবং সেগুলির উপর আমল না করিয়া পরবর্তী কোন আয়াত শিখিত না।

কাছীর (১ম খঙ্ড)——২

আবূ আবদুর রহমান সালফী তাহার কুর্গান শিছ্ষক সাহাবাবৃন্দ হইতে বর্ণনা করেন বে, তাঁহার শিক্ষক সাহাবীরা বলিয়াছেন- 'আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হঁইতে এই নিয়মে আল-কুরআন. শিখিতাম বে, দশটি আয়াত শিখিবার পর আমরা উহা পুরোপুরি আমল করিতাম এবং উহার পর পরবর্তী আয়াত শিখিতাম। অর্থাৎ পৃর্বায়ন্ত দশটি আয়াত কার্यকরী না করিয়া পরবর্তী কোন আয়াত শিখিতাম না। এভাবে আমরা কুরআনের ইল্ম ও আমল একই সগ্গে আয়ত্ত করিয়াছি!

শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দের অন্যতম হইলেন মহানবী (সা)-এর খুল্নতাত जাই আবদুল্নাহ্ ইব্ন আব্ৰাস (রা)। জ্ঞান সসুদ্ররূপ এই মহাপধ্তিত ব্যক্তিটি মহানবী (সা)-এর দোয়ার বরকতে আল-কুরআনের তাফসীকার ও প্রভাষক হইবার বিরাট সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহার জন্য আল্নাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করিলেন : ‘হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে দীনী ইল্মে ব্যুৎপত্ত্তি দান কর এবং আল-কুরআনের রহস্যাবলী শিক্ষা দাও।'

মুসলিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন বিশর, ওয়াকী’ এবং ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন বে, আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন- ছ্যা, আল্ কুরআনের তাফসীরকার ও প্রভাষক হইতেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)। অনুর্ূপভাবে মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয়্যোহ, মুসলিম ইব্ন সাবীহ, আ'মাশ, সুফিয়ান, ইসহাক আল আযরাক, ইয়াহিয়া ইব্ন দাউদ এবং ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন বে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন- ছ্যা, আল-কুরআনের ব্যাখ্যাকার ও শিক্ষক ইইলেন ইব্ন আব্বাস (রা)।

ইব্ন জারীর অন্যত্র উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে অন্যতম রাবী আ‘মাশ হইতে জা‘ফর ইব্ন আওন ও বিনদারের মাষ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন। সেই রিওয়ায়েতেও ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ (রা) উপরোক্ত মন্তব্য করেন। উপরোক্ত বর্ণনার সূত্র যেহেতু বিঙ্ধ্ধ, তাই সহীহ্ সনদে উক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইন।

সঠিক ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হিজরী বত্রিশ সন্ৰ ইন্তেকাল করেন। ঢাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁার সম্ব<্ধে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত মন্তব্যের পরও তিনি স্ধীয় জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করার জন্য অন্তত ছত্রিশ বৎসর সময় পাইয়াছিলেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, হযরত ইব্ন মi্সউদ (রা)-এর মন্তব্যের পরবর্তী এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কি বিপুল ※্ট।नরাশি আহরণ করিয়াছিলেন।

আবূ ওয়ায়েল হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতের সময় একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে হজ্জে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। তখন তিনি হাজীদের সামনে খুৎবা পাঠ করিলেন। সেখানে তিনি এক বর্ণনা মতে সূরা বাকারা ও जन্য বর্ণনামতে সূরা নূর পাঠ করত উহার তাফসীর বর্ণনা করিলেন। উক্ত তাফসীর এইর্রপ অনুপম হইয়াছিল যে, রোমক, তুর্কী কিংবা কুর্দী সম্প্রদায়ের কাফিররা উহা শ্রবণ করিলেও সঙ্গে সঞ্েৌইলাম গ্রহণ করিত।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত পাজ্ত্যের কারণেই দেখা যায়, তাফসীকার ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস্ সুদ্দী আল কবীর স্বীয় তাফ্সীর গন্থে উক্ত সাহাবীদ্বয় হইতে অধিকাংশ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ

ক্রেত্রে তিনি ‘আহলে কিতাব’ কর্তৃক ত্তাহাদের নিকট বর্ণিত গল্প-কাহিনীও তাঁহাদের বরাত দিয়া ঊদ্ধৃত করিয়াছেন। নবী করীম (সা) অবশ্য আহলে কিতাব হইতে কোন কथা বর্ণনা করিতে অনুমতি দিয়াছছন। তিনি বলিয়াছেন : ‘আমার নিকট হইতে একটি বাণী পাইলেও উহা মানুষের কাছে পৌছাইয়া দাও। আর বনী ইসরাঈল হইতে কোন কিছু বর্ণনা করিতে পার। উহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর বে ব্যক্তি আমার নামে জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা চালাইবে, তাহার আবাস হইবে জাহান্নাম।' এই হাদীসটি ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আহলে কিতাবের গ্রন্থরাজী হইতে দুইখানা কিতাব সং্্রহ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি উহা হইতে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

অবশ্য আহলে কিতাব হইতে প্রাপ্ত কথা ও কাহিনী দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত করা যায় না। তবে (কুরজন-সুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত কোন বিষয় যখন আহলে কিতাবের নিকট প্রচার করা হয়, তখন দলীল হিসাবে তাহাদের কাছে উন্নেখ করা যায়। আহলে কিতাব হইতে প্রাা্ত কথা ও কাহিনী তিন শ্রেণীর হইতে পারে। এক, কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক সরर्थिত কথা ও কাহিনী। এই শ্রেণীটি বিষ্খ্ধ তাই গ্রহণযোগ্য। দুই, কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমানিত কথা ও কাহিনী। ইহা সুস্পষ্টত প্রত্যাথ্যেয। তিন, কুরআন-সুন্নাহ দ্বরা যেসব কথা ও কাহিনী সমর্থিত কিংবা অসমর্থিত কোনটাই হয় নাই। এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা নিরপেক্ষ ইইবে। আমরা উহাকে সত্য বলিয়া যেমন গ্রহণ করিব না, তেমনি মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করিব না। তবে উপরের হাদীসের ভিত্তিতে আমরা উহা অপরের কাছে বর্ণনা করিতে পারি, তাহাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব কথা ও কাহিনী দ্বারা দীন ইসলামের কোন উপকার সাধিত হয় না। যেহেতু স্বয়ং আহলে কিতাবের মধ্যে উহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বর্রপ বলা যায়, আসহাবে কাহাফের নাম, তাহাদের কুকুরের রং, তাহাদের সংখ্যা, হযরত মূসা (আ)-এর नাঠির মূল বৃক্ষের নাম, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে আল্মাহ্ তা‘আলা বেসব পাখী মারিয়া আবার জীবিত করিলেন সেইণুলির নাম, বনী ইসরাঈলদের নিহত ব্যক্তির হন্তা নির্ধারণার্থ্ জবাই করা গাভীর কোন অঙ কাটিয়া উহার গাত্রে আঘাত করা হইল, উহার পরিচয়, কোন বৃক্ষ হইতে আল্নাহ্ তা‘আলা মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করিলেন তাহার নাম ইত্যাদি লইয়া তাফসীকারদের ভিতর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ এইতুলি নির্ণয়ের মধ্যে মানুষের ইহত্রিক বা পারত্রিক কোন লাভ নিহিত নাই। আর এই কারণেই আল্লাহ্ পাক উহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই। তবে এই সব মতভেদ উল্লেখ করায় কোন দোষ নাই। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাও অনুক্রপ মতভেদ উল্লেখ করিয়াছেন : "তাহাদের একদল বলে, আসহাবে কাহাফ তিনজন ছিলেন, আর চতুর্থটি ছিল তাহাদের কুকুর। অন্য দল বলে, তাহারা পাঁচজন ছিলেন, যষ্ঠটি ছিল তাহাদের কুকুর। উভয় দলই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া থাকে। আবার একদন বনে, তাহারা সাতজন ছিলেন, অষ্টমটি ছিল কুকুর। তুমি বলিয়া দাও, তাহাদের সঠিক সংখ্যা আমার প্রতিপালক প্রভুই ভাল জানেন। স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা জ্ঞাত রহিয়াছে। তুমি তাহারদর সংথ্যা সম্পর্কে ভাসাভাসা আলোচনা করিতে পার। এই সশ্পর্কে গভীর. আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না ।.এমনকি তাহাদের নিকট ইহ লইয়া প্রশ্ন করিও না।’

উক্ত আয়াতে তৃতীয় শ্রেণীর কথা ও কাহিনীর ক্ষেত্রে আমদদের করনীয় কিংবা অকরণীয় বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। আয়াতটিত্ত আল্লাহ্ তা‘আলা আসহাবে কাহাফের সংথ্যা সম্বন্ধীয় তিনটি অडিমত উল্লেে করিয়াছেন। উহাদের প্রথম দুই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া ইগ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তৃতীয় অভিমত সম্পর্কে প্রতিকৃল বা অনুকূল কোন ফয়সালা প্রদান করেন নাই। ইহাতে বুঝ্মা যায়, তৃতীয় अভিমত সত্য ও সঠিক। কারণ, টহা মিথ্যা ও বাতিল হইলে পূর্ববর্তী দুই অভিমতের ন্যায় উহাকেও দুর্বল বলিয়া ইগ্রিত প্রদান করা হইত। অতঃপর বলা ইইল, তাহাদের সংখ্যা জানার মধ্ধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নাই। তাই বলা হইল, 'তুমি বল, আমার রবই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অধিকতর অবহিত রহিয়াহেন। স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সঠিক সংথ্যা জানে। তুমি তাহাদের সংখ্যা সম্বক্ধে ৩খু হালকা আলোচনা করিতে পার। এ ব্যাপারে গভীর आলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। আর এই সম্বন্ধে তাহাদের কাহাকেও প্রশ্ন করিও না।’ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা যে স্বল্প সংখ্যক বান্দাকে তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানাইয়াছ্নে তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানে না। তাই তিনি অভিমত ব্যক্ত করিলেন, যে কাজে কোন লাভ নাই তহাতে শক্তি ব্যয় করিয়া নিজকে কষ দিও না আর এই সম্ব<্ধে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে যাইও না। কারণ, তাহারা এই সম্বন্ধে আনুমানিক কথা ছাড়া কিছুই জানে না।

এই প্রেক্ষিতে জানা গেল, কোন ব্যাপারে মতভেদ উল্লেখ করার সর্ব্বাত্তম পন্থা এই যে, সংশ্মিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক উহাদের মধ্যকার বাতিল ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করিয়া সঠিক ও নির্ডুল অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করা। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অভিমতের পরিণতি বর্ণনা করিয়া মতভেদ জনিত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইতে হইইবে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রসগ ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ পৃর্বক সময়ের অপচয় রোধের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। তাই যে ব্যক্তি কোন বিরোধমূলক ব্যাপারের যাবতীয় অভিমত উল্লেখ না করিয়া প্রতিকূল অভিমতগ্গি বর্জন করে সে ব্যক্তি অপরাধী। কারণ, হয়ত তাহার বর্জিত অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল অভিমত ছিল। এমতাবস্থায় তাহার পাঠক বা শ্রোতা তাহারই কারণে সত্য ও সঠিক বিষয়টি জানিবার ও উহা গ্রহণের সুযোগ হইততে বঞ্চিত রহিল। তেমনি বে ব্যক্তি বিরোধীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক উহাদের সঠিক ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করে না, সে ব্যক্তিও অপরাধী। কারণ, সে তাহার পাঠক বা শ্রোতাকে সঠিক 3 ভ্রান্ত বিষয়টি জাनिতে সাহাय্য ঋরর না। অনুর্রপ যে ব্যক্তি অত্ত্তারে ভ্রান্ত অভ্মিকে সত্য বলিয়া থাকে, সে ভ্রান্ত ধারণার পোষক ও প্রচারক। আবার যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মতভভেের উপর তুরুত্ব আরোপ করে, সে ভ্রান্ত। তেমনি যে ব্যক্তি মৃলত একই বস্তুকে বাহ্যত বিভিন্নরূপে দেখাইয়া বিভিন্নমতের উন্নেখ করে সেও ভ্রান্ত। শেশোক্ত দুই শ্রেণীর লোক অপ্রয়োজনীয় কার্ৰ্य মূন্যবান সময়ের অপচয় घটায়। ইহারা অকার্यকর ও উफ্দেশ্য পৃরণে ব্যর্থ পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি সমতুল্য। আল্লাহই ন্যায় পথ অনুসরণের তওফীক দিয়া থাকেন।
'কুরআনের কোন বিশেষ আয়াতের তাফসীর यদি কুরআন বা সুন্নহ্র কোনט্তিতে না মিলে তখন কি করিতে ইইবে? এ ব্যাপারে বিপুল তংখ্যক ইমমের অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় তাবেঈদদন (সাহাবায়ে কিরামদের দর্শন লাভকiীরী মু’মিনদের) তাফস্সীর গ্রইণ করিতে. হইবে। প্রসঙ্গত বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ ইব্ন জাবিরের নাম উল্লেখ করা যায়। তাফসীর শাম্ত্রে তাঁহার

বিলেব বুৎপক্তি ও পারদর্শীত ছিন। উক্ত মুজাহিদ হইতে ইব্ন সালেহ এবং তাঁহার নিকট হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন বে, মুজাহিদ বলেন, आমি তিনবার সস্পূর্ণ
 করিয়াহি। প্রতিটি আয়াত তিनাওয়াতের পর তাহাকে থামাইয়া উহার অর্থ ও তৎপর্य চাঁহার নিকট ইইতে জানিয়া নইয়াছি।

ইব্ন आবূ মালিকা হইতে ধারাবাহিকডাবে উসমান মক্কী, তািকক ইব্ন গানাম, আবূ কুরাইব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা কর্রিয়াছছন শে, ইমাম ইবৃন মাनिকা বনেন, आমি মুজাহিদেক ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআান মজীদের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিতে দেথিয়াছি। তथন তাহার কাছে লিথিত কুর্ান মজীদ মওজুদ थাকিত। হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলিতেন, 'লিথিয়া লও'।.এভাবেই তিনি তাহার নিকট হইতে. সম্পূর্ণ কুরআানের তাফসীর অবহিত হইয়াছিলেন। এই কারণণ হযরত সুফ্য়ান আছ ছওীী বলিতেন, 'মুজাহ্দিদ হইতে তোমার কাছ্ তাফসীর পৌছিলে উগা তোমার জন্নে যথ্েষ ।"
 রাবাহ, হাসান বসরী, মাক্জক ইব্ন আজদা', সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, आবুন आनীয়া, যবী' ইবৃন জনাস, কাতাদাহ, বিহাক ইবุন মুজাহিদ প্রমম্ তবেঈ, তাবে" তাবেঈ ও তৎপরবর্তী ব্যক্তিবৃব্দের নাম ঊল্নেখ্য। অनেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিলেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় তাহাদের

 বির্রোধীর্রেপই অপর্রে কাছে উপস্|পন কর্রিয়াছে। মূনত সেইఆলি আchৗ পরুপ্পর বির্রোী
 বিষ্য়ের উন্নেখ করিয়াছছনন, आবার কেহ হয়েো সরাসরি বিবয়টিই উম্নেখ কর্রিয়াছেন মাত। এমতাবস্থায় উতফ্যের ভিত্রে কোন অৎপর্যগত বিরোধ থাকিতে পার্র না। এই কথাটুক্


তবেঈদের অडিমত গহণের প্রণ্নে ণ'বা ইবৃন হাজ্জাজ প্রমুখ বিশেশষজ্sগণ বলেন, 'শে


 ব্হুত ইহাই সঠিক ও যুক্তিসभ্ অভিমত। তবে কোন বিষর্রে ঢাহারা যদি অভিন্ন মত পোষণ করেন, উश গ্ञহণ করা निঃসন্দেহে অপরিহার্য। পদ্মান্তরে তাহারা यদি বিভিন্ন মত পোষণ

 স্ননাহ, आছার কিংবা অারবী অভিষান্ন শ শরাপন্ন হইচে হইবে।
 সাহাব্যে ঢাফ্সীর করা হারাম। ইবৃন आব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে সাঙদ ইব্ন




তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীস সুফিয়ান পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঁদও হাদীসটি আবদুল আ'नা পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী রাবী ইইলেন আবূ আওয়ানা ও মুসাদাদ। এই সনদে হাদীসটি মারফু‘ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান সহীহ’ বলিয়াছেন। ইব্ন জরীর উহাকে আবদুল आ‘লা পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর ইইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী আবার অন্যত্র হানীফের বরাত দিয়া উহাকে ‘মাওকুফ হাদীস’ অর্থাৎ ইব্ন আব্বাসের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ধারাবাহিকভাবে বকর, লায়ছ ও মুহাম্মদ ইব্ন হামীদের বরাত দিয়া উহাকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহইই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হযরতত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান আল জंওনী, সাহ্ল, হাইয়ান ইব্ন হিলাল, আব্বাস ইব্ন আবদুল आयীম, আম্বারী ও ইব্ন জরীর বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে, সে ভ্রান্তির শিকার হয়।' আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উক্ত হাদীসটি সুহায়ন ইব্ন আবূ হায়ম্রে মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে অসমর্থিত হাদীস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের অন্যত্ম রাবী ‘সুহায়ল’ কোন কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বির্রপভাবে সমালোচিত হইয়াছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, 'যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে আল্লাহ্র কিতাবের তাফসীর বর্ণনা করে, সে সঠিক তাফসীর করিলেও ভ্রাত্তিতে পতিত।' নিজ বুদ্ধিতে সঠিক তাফসীর করিলেও সে এই কারণে ভ্রান্ত বে, অনুমানের ভিত্তিতে সে কোন বিষয়কে সত্য ও সঠিক বলিয়া দাবী করে। বর্ণিত তাফসীর সঠিক ইইলেও তাহার অনুসৃত পন্থাটি ভ্রান্ত। যেহেতু কুরআনের তাফসীর কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা করিবার জন্য সে आদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহা লজ্ঘন করিয়া সে সঠিক তাফসীর করা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়াছে। যেমন, কোন বিচারক অনুমানের ভিত্তিতে বিবদমান বিষয়ে রায় প্রদান করিলে সে জাহান্নামী হইবে। অবশ্য বে ব্যক্তির অনুমানতিত্তিক ব্যাখ্যা সঠিক ইইবে, তাহার অপরাধ অনুমানভিত্তিক ডুল ব্যাখ্যাদানকারীর চাইতে কম। আল্মাইই ভাল জানেন।

কোন ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ উথ্থাপন করিয়া উহার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে আল্লাহ্: পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সে মিথ্যুক সাব্যস্ত হইবে। বেমন আল্লাহ্ ত‘‘আলা বলেন, 'সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করিতে না পারিলে তাহারা (ব্যভিচারের অভিযোগ উথ্থাপকরা) আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে মিথ্যাবাদী হইবে।’ এখানে দেখা যাইতেছে বে, অভিযোগকারী সত্য অভিযোগ উথাপন করিনেও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ব্যুর্থ इওয়ায় মিথ্যাবাদী ঘোষিত হইয়াছে। কারণ, যেভবে অভিযোগটি উথাপন তাহার জন্য বৈধ নহে, সে তাহাই করিয়াছে। यদিও ব্যাপারটি সত্য। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

উপরোক কারণে পূর্বসূরী একদল বিশেষজ্ঞ অজ্ঞাত বিষয়ের তাফসীর করা হইতে সর্বদা বির্ত থাকিতেন। আবূ মুআম্মার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুবার্রাহ, সুলায়মান ও ওবা বর্ণনা করেন বে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন, যদি আমি না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে আল্মাহর কিতাব সম্ব<্ধে কিছু বলি, তাহা হইইলে কোন্ মাটি আমাকে বুকে নিবে আর কোন্ আকাশই বা আমাকে ছায়া দিনে?

ইবরাইীম তায়মী হইতে ধারানাহিকভাবে আওয়াম ইব্ন হাওশাব, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াयীদ ও আবূ উবায়দ কাসিম সালাম বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হ্যরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট অনুমানের ভিত্তিতে আল্নাহ্ কিতাব সম্বক্ধে আমি যদি কিছ্ বলি, তাহা হইলে কোন় যমীন আমাকে বুকে ধারণ করিবে আর কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে?

উপর়োক্ত র্রিওয়ায়েতসমূহ বিছ্ছ্নি সনদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হंইতে বর্ণিত হইয়াছে। হयরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁডাইয়া বলিলেন, الفاكهة (ফল) আমাদের নিকট জ্ঞাত; কিন্তু الابة শব্দের তাৎপর্य কি? অতঃপর নিজেই নিজেকে বলিলেন, ‘ওহে উমর! ইহা অহেতুক প্রচেষ্ঠা। হ হররত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন সা‘দ বর্ণনা করিয়াছেন মে, হयরত আনাস (রা) বলেন : একদিন আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার জামার পৃষ্ঠভগে চারিটি তালি ছিল। তিনি আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, الاب শক্Rের তাৎর্য কি? অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওহে উমর! ইহা অহেহুক প্রচেষ্ঠা, উহা না জানিলে তোমার কি কতি ইইবে?"

ঊপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত لע। শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা) ও হयরত উমর (রা)-এর অঞ্ঞতার তাৎপর্য এই যে, তাঁহারা উহার ধরণ ও শ্রেণী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং উহাই জা়িতেত আগ্রহী হইয়াছিলেন। নতুবা الاب শদ্দের অর্থ বে এক শ্রেণীর তৃণ তাহা সর্বজনবিদিত ব্যাপার। অনুর্রপ উল্নেথিত حبـ" শব্দটির অর্থ শস্য হইলেও উহা কোন্ শ্রেণীর শস্য তার্য অজ্ঞাত রহিয়াছে।

ইবৃন আবূ মালিকাহ হইতে ক্রমাগত আইয়ুব ইব্ন আनীয়াহ্, ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইন যাহা সশ্পর্কে অন্য কাহারো নিকট প্রশ্ন করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর প্রদান করিতেন। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) উক্ত আয়াত সম্বন্ধে কিছু বলিতে অসপ্মতি জানাইলেন। উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

ইব্ন আবূ মালিকাহ হইতে ক্রমাগত আইয়ব, ইসমাঈল ইবৃন ইবরাহীম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন বে, একদা জনৈক ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত এক হাজার বৎসরের সমান দিন সম্পক্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাকে পান্টা প্রশ্ন করিলেন, কুরআনে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দিনটি কি? লোকটি বনিল, আমি তো উহা আপনার নিকট জানিতে চাহিতেছি। তিনি তখন বলিলেন, উপরোক্ত দিন দুইটি হইন কুরআন পাকে আল্নাহ্ ত‘আলার উল্লেথিত দিন। আল্লাহ্ই উহাদের সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্নাহ্র কিতাব সম্ধন্ধে याহা জানিতেন না, তাহা অনুমান করিয়া বলা পছন্দ করিতেন না।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহদী ইব্ন মায়মূন, ইব্ন আनীয়াহ্, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ একদা তালিক ইব্ন হাবীব হযরত

জুনদুব ইব্ন আবদুল্মাহ্ (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত জুনদুব (রা) তাহাকে বলিলেন- 'তুমি মুসলিম হইয়া थাকিলে তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, (এই ব্যাপারে আমার অজ্ঞতার কারণে রাগ করিয়া) ডুমি আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাইও না।

ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ হইতে লায়ছ বর্ণনা করেন, হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (রা) কুরআন মজ়ীদ সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন ৩খু ততটুকুই বলিতেন, তিনি না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে কিছুই বলিত্তেন না।

আমর ইব্ন মুর্রা হইতে ওবা বর্ণনা করেন ঃ একদিন এক ব্যক্তি হযরতত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েযেব (রা)-এর নিকট কুরजান পাকের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, ‘আমার নিকট কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিও না; বরং সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা কর যাহার সপ্পর্কে মানুমের বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তিনি কুর্রাআন মজীদের সকল রহস্যই সুপরিজ্ঞাত (অর্থাৎ ইকরামার নিকট জিজ্ঞাসা কর)।

ইয়াयীদ ইব্ন আবূ ইয়াयীদ হইতে ইব্ন শাওয়াব রর্ণনা করেন শে, ইয়াবীদ ইব্ন আবূ ইয়াयীদ বলেন ঃ ‘আমরা সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েযেবের নিকট হালাল-হারাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করিতাম। তিনি তাঁহার যুগের বিজ্ঞতম ব্যক্তি ছিলেন। (তাই এতদসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অসম্মত হইতেন না।) কিন্তু আমরা ঢাঁহার নিকট কুরআন পাকের কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চূপ করিয়া থাকিতেন- যেন উহা খনিতে পান নাই।'

উবায়দুল্মাহ্ ইব্ন উমর ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, আহমদ ইব্ন উবাদা আয়্যাদী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন বে, উবায়দুল্মাহ্ ইব্ন উমর বলেন : ‘আমি মদীনা শরীফের ফকীহ্ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দেথিয়াছি, ঢাহারা নিজদিগকে কুরআন মজীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার অযোগ্য মনে করিয়া উহা এড়াইয়া চলিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সালিম ইব্ন আবদুল্মাহ, কাসিম ইব্ন মুহাশ্মদ, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব এ্বং নাফে‘র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিশাম ইব্ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, আবদুল্ধাহ् ইব্ন সালেহ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা কারেন, ‘আমি (হিশাম) আমার পিতাকে (উরওয়া) কখনও কুরআন মজীদের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে খনি নাই।’

মুহাম্মদ ইবৃন সীরীন হইতে আইয়ূব ইব্ন ‘আওন ও হিশাম আলুড্তোয়াঔ বর্ণনা করেন‘আমি একদিন উবায়দা সালমানীর নিকট কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কুরআনের কোন্ আয়াত কোন্ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে তাহা যাঁহারা জানিতেন তাঁারা দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন। এথন আল্দাহৃকে ভয় করিয়া চল এবং দৃঢ়তার সহিত যথাবিহিত আমল ও আচরণ করিতে থাক।

আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ইয়াসার হইতে ক্রমাগত ইব্ন ‘আওন, মুআয ও আবূ ঊবায়দ বর্ণনা করেন ঃ 'ইব্ন্ মুসলিম বলেন, অাল্লাহৃর কালামের কোন আয়াতের অলোচনার পূর্ব্রে-উহার আগে পরের আ!য়াত সস্থহ্ধে গভীরভাবে গনেযণা করিও।'

[^12]মুগীরা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাশিম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বলিয়াছেন্:. আমাদ্রে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কুরআন মজীদের বাখ্যা বর্ণল্ग কর! হইঢে বিরভ থাকত্তেন। তাঁহারা উহাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন।

আবদুল্নাহ্ ইব্ন আবূ আস সাফ্যাহ হইতে -‘বা বর্ণনা করিয়াছেন ভে. শা‘ধী র্বানয়़াছেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে কুরআনের প্রতিটি আয়াত সশ্পর্কেই প্রশ্ন করা ইইয়াছে; কিত্তু ইহা হইতেছে আল্লাহৃর নিকট হইতে জানিয়া বর্ণনা করার কাজ।’ (তাই তিনি উহার উত্তর্র দানে বিরত ছিলেন)।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন আবূ যায়দাহ্, হাশিম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, মাসক্রক বলিয়াছেন, ‘তোমরা কুরআন মজ্জীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিও। কারণ, উহা হইন আল্মাহ্র নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া বর্ণনা কর়ার কাজ। উপরে প্রাথমিক যুগের ফকীহ ও ইমামবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত আল-কুরআনের তাফস্গার সम্পর্কিত যে নেতিবাচক ভূমিকা বর্ণিত হইল, উহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, কুরআন মজীদ সম্বক্ধে তাঁহারা যাহা জানিতেন না, অনুমানের ভিত্তিতে তাহা বলিতেন না। পক্ষাত্তরে শরী আভ ও অভিধানের সাহায্যে জ্ঞাত বিষয়কে মানুষের নিকট প্রকাশ করায় কোন দোয নাই। তাই দেখা যায়, উল্লিখিত ফকীহ ও ইমামগণসহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা ও কাজে বিরোধ নাই। কারণ, তাহারা যাহা বলিতেন তাহাই বলিতেন এবং যাহা জানিতেন না তাহা অনুমান করিয়া বলিতেন না। মূল্ত ইহাই মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করিয়া বলা যেমন নিযিদ্ধ, ত্মনি জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আল্মাহ্ পাক বলেন :
 সুস্পষ্টর্পপ প্রকাশ করিবে এবং উহাক্কে গোপন করিবে না।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘শে ব্যক্তি কোন ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবার পর উহা গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আণুনের লাগাম পরানো হইবে।’

উক্ত হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত হাদীসটি পর্यালোচনা করা সমীচীন হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ্, হিশাম ইবৃন উরওয়াহ্. আব্ জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ যুবায়রী, মুহাশ্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসামা, आব্বাস ইব্ন আবদূল আयীय ও ইমাম আব̨ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন : 'হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে বে সকল আয়াতের ব্যাথ্যা শিখাইতেন, উহা তিন্ন অন্য কোন আয়াতের ব্যাথ্যা নবী করীম (সা) বর্ণনা করিতেন না।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ, জ‘ফর ইব্ন খালিদ, মাআন ইব্ন ঈসা ও আবূ বকর, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ তারসূমী ও ইমাম জা!ফর ইব্ন জারীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্নে।

মূলত উপরোক্ত হাদীসটি ‘দুর্বন’ ও উহা সহীহ হাদীসের পরিপন্ইী বিধায় ‘মূনকার’ এবং অन্য কোন সনদে বর্ণিত না হওয়ায় ‘গরীব’। শেবোক্ত সনদের অন্যতম ‘রাবী’ জা‘ফর হইত্তেে কাছীর (১ম ચগণ)——৩
 ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মন্তব্য, হইন, ‘जाহার বর্ণিত হদ্দौजের সমর্থন অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না।’ হাফ্জি তাবুল ফাতাহ ইযদী তাহার সম্পর্কে মভ্তব্য করিয়াছেন, ‘তাহার বর্ণিত. হাদীস দুর্বল ও সহীহ হাদীসের বিরেরাধী হইয়! থাকে।

ইমাম আবূ জাফর নিম্ন মর্মে উথরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন :
‘‘ে সকল আয়াতের ব্যাথ্যা আল্মাহ্র তরফ হইতে না আসা পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর পক্ষে বর্ণনা করা সন্তবপর ছিল না, উল্লেখিত হাদীনটি কেবল সেই সকল আয়াতের বেলায় প্রযোজ্য। তিনি ও্ধু সেই আয়াতসমূরের ব্যাথ্যা প্রদানের ব্যাপারে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঊপর নির্ডর করিতেন।'

আলোচ হাদীসটি বিখ্ধ হইলে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক। কারণ; কুরআন পাকের কিছু কিছू আয়াতের ব্যাথ্যা আল্লাহ্ ত‘আলা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। তেসনি কতকগ্তুি আয়াতের ব্যাথ্যা ত্ুু বিশেষজ্ঞ আলেমগণই জানিতে পারেন। কত্তু ন আয়াতের ব্যাথ্যা আরবী ভাষাভাযী আরবগণ জানিতে পারে এবং কতিপয় আয়াতের ব্যাথ্যা আরবী ভাষার সাহায্যে সকলেই জানিতে পারে। শেযোক্ত শ্রেণীর আয়াতের ব্যাখ্যা না বুঝার কাহারও কোন অজুহাত থাকিতে পারে না।

আবুয় যানাদ ইইতে ক্রমাগত সুফিয়ান, মুআমাল, মুহাম্মদ ইব্ন "বিশর ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন : 'इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- তাফ্সীরের চারিটি প্রকার রহিয়াছে। এক প্রকারের তাফসীর হইতেছে যাহা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারে। आত্রেক প্রকার্রের তাফসীর যে কোন আরবী ভাষা জ্ঞাত ব্যক্তি বুঝিতি পারে। তাই তাহা না বুঝিবার পক্কে কোন অজুহাত থাকিতে পারে না। অন্য প্রকার তাফসীর ও্বু বিশেষজ্ঞ আলেমগवই বুঝিতে পারে। আরেক প্রকার তাফসীর আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন কেহই জানে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে হযরত উম্মে হানীর গোলাম আবূ সালেহ, মুহাম্মদ ইব্ন সায়̣ব ক্ালবী, আমর ইব্ন হারছ্, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুন আলা সাদাফী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কুরআন মজীদ্গর বিষয়বস্তুকে চারিটি স্তুরে বিভক্ত করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। এক স্তর হইতেছে হানাল-হারাম সম্পর্কিত সুস্দষ্ট আয়াতসযূহ यাহা না বুঝিবার পক্ষে কাহারও কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আরেক স্তর হইতেছে যাহা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহাভ্যে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আরেক স্তর ইইতেছে যাহা শু বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অन্য স্তর হইতেছে ‘মুতাশাবিহা আয়াত’ যাহার অর্থ তাৎপর্য আল্নাহ্ ছাড়া কেহই জানে না। যে ব্যক্তি উহার অর্থ্ ও তাৎপর্য জানে বলিয়া দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী।’

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, উপরোক্ত হাদীসটির সূত্র দুর্বন ও অগ্গহণযোগ্য। কারণ, উহার অন্য়ত্ম বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্ন সায়েব ক্বালবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে ইহা ইইতে পারে ভে, উক্ত বর্ণনাকারী ডুলক্রম্ম হযরত ইব্ন আব্dাস (রা)-এর উক্তিকে স্ব্যং নবী করীম (সা)-এর বাণী (হাদীস মারফু") বলিয়া ফেলিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

## প্রয়োজনীয় কথা

হুমাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, কাयী ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক ও আবৃ বকর ইব্ন আম্বারী বর্ণনা করেন : "কাতাদাহ বলিয়াছেন, হিজরতের পর অবতীর্ণ (মাদানী) সূরাসমূহ ইইতেছে- বাকারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, বারাআহ্ (তাওবা), রা‘আদ, নাহ্ল, হুজ্জ, নূর, আহযাব, মুহাম্মদ, ফাত্হ, হজুরাত, আর-রহমান, হাদীদ, মুজাদানা, হাশর, মুমতাহিনা, সফ, জুমুআ, মুনাফিকৃন, তাগাবুন, তালাক, সৃরা তাহরীমের প্রথম দশ আয়াত, সূরা যিল্যান ও নস্র। অবশিষ্ট সূরাসমূহ হিজরতের পৃর্বে (মক্কী) অবতীর্ণ হইয়াছে।"

কুরআন মজীদের আয়াতের সংখ্যা সর্বসশ্যত্যাবে অনুন্ ছয় হাজার। তবে উহার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, ছয় হাজার। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চারিটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চৌদ্দটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত উনিশটি। কেই বলেন, ছয় হাজার দুইশত পঁচিশটি। কেছ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছাব্বিশটি। আবার কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছর্রিশটি।

আবূ আমর আদ্দানী স্বীয় গ্থন্থ ‘আল-বয়ান’ এ উপরোক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছছন।
আতা ইব্ন ইয়াসার ইইতে ফ্যল ইব্ন শাयाন কর্ত্ত বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের শব্দ সংখ্যা ইইত্তেে সাততত্তর হাজার চারিশত ঊনচল্লিশ।

মুজাহিদ ইইতে আবদুল্মাহ্ ইব্ন কাছীরের বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের অক্ষরের সংথ্যা ইইত্ছে তিন লক্ষ একুশ হাজার একশত আশি। ফ্যল ইব্ন আতা ইব্ন ইয়াসারের মতে উহার সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনের।

সালাম আবূ মুহাম্মদ আল হাশ্মানী বলেন-একদা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কুরআন মজীদের কারী, হাফিজ্জ এবং লেখকবৃন্দকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, 'কুরআনে কতঞ্ণলি অক্ষর আছে তাহা হিসাব করিয়া তোমরা আমাকে বল।' আমরা তাঁহার আদেশ়ক্রমে হিসাব করিয়া দেখিলাম, উহাদের সংখ্যা ইইতেছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত চল্লিশ। হাজ্জাজ বলিলেন, ‘উহার মধ্যস্থল কোনৃটি তাহা আমাকে জানাও।’ হিসাব করিয়া দেখা গেল, উহার ঠিক মধ্যস্থল হইতেছে সৃরা কাহাফের অন্তর্গত ولـيتلطف: শব্দটির শেষ অক্ষর ‘खা’ ও তৎপরবর্তী نلايشـرن V , শব্দটির প্রথম অक্ষর ‘ওয়াও’ এর মধ্যবর্তী স্থান। কুরআন মজীদের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে সূরা বারাআতের প্রথম একশত আয়াতের শেষ পর্যন্ত, দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে সূরা ওআআরার প্রথম একশত বা একশত এক আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং শেষ তৃতীয়াংশ হইতেছে অবশিষ্টাংশ। কুরআন মজীদের প্রথম এক সপ্তমাংশ হইতেছে


 শব্দের শেষ ‘আলিফ’ পর্যন্ত। উহার চতুর্থ এক সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা হজ্জের অন্তর্গত


 উহার সণ্তমাংশ হইতেছে অবশিষ্টাংশ। পরিশেশে সালাম আবূ মুহাম্মদ বনেন, আমি চারি মাস সময় ব্যয় করিয়া উপরোক্ত তথ্য লাভ করি।'

কথিত আছে, হাজ্জাজ প্রতি রাত্রে কুরআন মজীদের এক-চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করিতেন। তাঁহার তিলাওয়াতের প্রথম এক-চতুর্থাংশ ছিল সূরা আন‘আমের শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় এক চতুর্থাংশ তাহার পর হইতে সৃরা কাহাফের তাহার পর ইইতে সূরা যুমারের সমাপ্তি পর্যন্ত। চতুর্থ এক-চতুর্থাংশ ছিল তাহার পর হইতে কুরআন মজীদের অবশিষ্টাংশ।

শায়খ আবূ আমর আদ্দানী স্বীয় গ্রন্থ ‘আল-বয়ান’-এ এইত্তলি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আল্নাহ্ই সর্বষ্ঞ।

উপরে কুরআনের অক্ষর ভিত্তিক বিভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিলাওয়াত প্রশিক্ষণের জন্য উহাকে ত্রিশ পারায় (খণে) বিতক্ত করা হইয়াছে। প্রতি খণ্ডকে जাবার চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইতিপৃর্বে আমি কুরআন মজীদকে সাহাবা কর্তৃক বিভক্তিকরণ সম্পর্কিত হাদীসের উল্লেখ করিয়াছি। এত্দ্যতীত হযরত আওস ইব্ন হহযায়ফা ইইতে মুসনাদে ইমাম আহমদ, সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইব̣ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস সংকলনে বর্ণিত নিম্ন হাদীসটিও উল্লেখ করিতেছি।

হযরত আওস ইব্ন হুযায়ফা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্লশায় সাহাবাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা তিলাওয়াতের জন্য কুরআন মজীদকে কিভাবে ভাগ করেন ? তাঁহারা বলিলেন- প্রথম মনযিলে প্রথম তিনটি সৃরা, দ্বিতীয় মনযিলে পরবর্তী পাঁচ সূরা, তৃতীয় মনযিলে পরবর্তী সাত সূরা, চতুর্থ মনযিলে পরবর্তী নয় সূরা, পঞ্চম মনयিলে পরবর্তী এ্রগার সূরা, ষষ্ঠ মনযিলে পরবর্তী তের সূরা এবং সষ্তম মনযিলে সূরা কাহাফ ইইতে অবশিষ্ঠাংশ।

সূরা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ পৃথক ও উন্নত বিষয় । কুরআন পাকের পাঠক যেহেতু এক সূরা শেষ করিয়া আরেক সূরায় যাইতে.এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হয়, তাই এই স্তরগুলিকে সূরা বলা হয়। আরব কবি নাবিগার নিম্নেক্ত পংক্তি হইতে সূরার অনুরূপ অর্থ্থে সমর্থন পাওয়া যায়।
الـم ترى ان اللّه اعطال سـور ة ـترى كل ملب دو نها يتذبذب -
‘তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই যে, আল্মাহ্ তা'আলা তোমাকে এইর্পপ একটি সূরা দান করিয়াছেন যাহার সম্যুখে প্রত্যেক রাজা প্রকম্পিত হয়?’
 निर्মিত উँদू দেয়াল) বলা হয়। কুরআন পাকের প্রতিটি সৃরার বিষয় বত্তুই যেহেতু অত্যন্ত মর্ফদাপূর তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সূরা অর্থ খণ্ড, টুকরা, অংশ। यেমন পেয়ালায় অবস্থিত কোন দ্রব্যের অবিশষ্টাংশকে اسـار الانLল বলা হয়! কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি সূরা যেহেহু উহার অংশ বা টুকরা, তাই উহা সূরা নামে অভিহিত।

 প্রয়োজনে হামযার স্থুে ওয়াও আসিয়াছে। (এর্পপক্ষেত্রে আরবী শব গঠনরীতিতে यদিও হামযার স্থলে ওয়াও আসা জরুরী নহে, তবে আনা যাইতে পারে।)

আবার কেহ কেহ বলেন, সূরা শক্দের অর্থ পরিপূর্ণ বস্তু। বয়ক্ষা উষ্ধ্রীকে z ر বলা হয়। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা যেহেতু বিষয়বস্তুর বিচারে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্শূর্ণ। তাই উহা সূরা নাম অভিহিত হইয়াঢে।

आমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, সূরা শদ্দের অন্যতম অর্থ পরিবেষ্টনকারী ও একত্রকারী বস্ঠু। নগর প্রাচীর যেহেতু নগরের ঘর-বাড়ী বেষ্টন করিয়া রাখে তাই হয়তো উহাকে سـور الـلد বना হয়। बেহেতু কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা উহার আয়াতসমূহহকে পরিবেষ্টিত ও
 হইতেছে س س , অর্থাৎ ‘ওয়াও’ অক্ষরে যবর ও ‘‘া’ অক্ষরে দুই পেশ দিয়া ‘'গোল তা’ হযফ করা হয়। কখনও উহার বহুবচন سـور ات আবার ক্থনও سـور ات হয়।

আয়াত (1) শব্দের অর্থ চিহ্, নিদর্শন। কুরআন পাকের প্রত্যেকটি বাক্য যেহেতু উহার পূর্বাপর বাক্য হইতে পৃথক হইবার চিহ্ন বহন করে, তাই উহাকে আয়াত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (1) শব্দটি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত বাক্যে চিছ্ণ অর্থ্বে ব্যবহতত হইয়াছে।
 সিন্দুকটি তোমাদের কাছে পৌছিনেে।

কবি নাবিগার নিম্নোক্ত পংক্তিতে উক্ত অর্থ প্রকাশ পায় ঃ
توهمت ايـات لها فـعرفتـها ـ لسـتـة اعوام وذا العام سـابـ
'তাহার কতগ্গলি চিহ্কে আমি চিনিয়া লইয়াছিলাম। গত ছয় বছর ধরিয়া আমি সেইত্তি জানিয়া আসিয়া এখন সপ্তম বছরে উপনীত হইয়াছি।'

কেহ কেহ বলেন, আয়াত (يـا) শক্দের অপর অর্থ দল বা বস্তুসমষ্টি। কুরআন মজীদের এক একটি বাক্য যেহেতু কত্জলি অক্ষরের সমষ্টি, তাই উহাকে আয়াত বলা হয়। দল বা সংঘ অর্থে আয়াত শক্রের ব্যবহার আরবী ভাষায় মিলে। যেমম-
خرج القوم بــــاتهـم
‘গোত্রটি সদলবলে বাহির হইয়াছে।’ অন্য উদাহরণ ঃ
خرجنـا مـن النقـيل لاحى مثـلنا ـ ـبــــاتـنـا نـزجى للقاح الـــطـافلا
 গিরিবর্তদ্ঘয় হইতে বহির্গত হইলাম। কোন গোত্রই তখন আমাদের সমকক্ষ ছিন্ন না।"

কেহ কেহ বলেন, আয়াত অর্থ বিম্ময়কর বস্তু। কুরআন মজীদের প্রতিটি বাক্য যেহেতু বিম্ময়কর এবং অনুরূপ দৃঢ় ভাবব্যঞ্জক বক্তব্য, শব্দবিন্যাস ও রচনা নৈপুণ্য সম্ধলিত বাক্ রচনা করা মানুমের সাধ্যাতীত, তাই উহ্হ আয়াত নামে অভিহিত হইয়াছে।
 শন্দের সমওযনের। হরকত বিশিষ্ট দুই ‘ইয়া’র পূর্বে যবর বিশিষ্ট হামযাহ আসায় বে উচ্চারণগত জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহা দূর করার জন্য এক ‘ইয়া’ আলিফে রাপান্তরিত হইয়া হামযার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ফলে

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ কাসাইর মতে সুবিধার্থ্থ প্রথম 'ইয়া’কে আলিফে পরিবর্তন করিয়া দুই 'আলিফের সমম্বয়ের কারণে এক


 ব্যবহৃত হয়।

- San অর্থ হইতেছে শব্দ। উহা দুই বা তরোধিক অক্ষরের সমন্যে গঠিত হয়। শক্দের সর্বোচ্চ অক্ষর সংথ্যা হল দশ। দুই অক্ষরে গঠিত শক্দের উদাহরণ হইল L০ ও ل এবং দশ অক্ষরের শব্দের উদাহরণ হইল ঃ
 একটি আয়াত হয়। यেমন ঃ
 আয়াত। তাহারা এমনকি عــســق - -কে দুইটি পৃথক আয়াত মনে করেন। অন্যান্য ব্যাকরণবেত্তাদের মতে শেষোক্ত শব্দগুল্গি আয়াত নরে; বরং সূরার পূর্বে অবস্থিত অক্ষর সমষ্টি মাত্র।

আবূ আমর আদ্দানী বলেন ঃ সূরা আর-রহমানের অন্তর্গত কোন শব্দ আয়াতের মর্যাদা পাইয়াছে বলিয়া আমার জাননা নাই।

কুরতুবী বলেন, বিশেষজ্ঞগণের সর্বসম্মত অভ়িমত এই যে, কুরআন মজীদে অনারবীয় ভাষার ব্যাকরণের নিয়মে একাধিক শক্সের সমাবেশ ও বিন্যাস নাই। ত্বে আরবীতে অনারবীয়
 ভিন্ন অন্য কোন অনারবীয় শদ্দ আরবীতে আছে কিনা তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বাকিল্মানী ও ইমাম তাবারীর মতে আরবীতে উহা ভিন্ন অন্য কোন আজমী শব্দ নাই। তাঁহদের মতে উহা ছাড়া যেসব শব্দ কুরআন মজীদে আজমী বলিয়া চিহ্নিত হইত্ছেছে, মূলত উহা আরব-আজম উভয় অঞ্চনেই ব্যবহৃত হয়।

# सूद्ता जाबन-समिकरा 

१ आর্যাত, ১ < রুকূ", মক্কী

## 

!! দয়!ময়, পরম দয়ালু জাল্লাহর নাম্ম ॥

সূরা ফািছহার নাম ফাতিহ বা ফাতিহততুল কিতাব এইজন্য রাখা হইয়াছে বে, উহা আল্াহহর কিতাব কুরআন সজীদের ঈরুতে অবস্থিত এবং উহার দ্বারা নকল নামাযে কিরাআত অরশ্ভ কয়া হয় فـاتـة الكتاب (ফাতিহাতুল কিতাব) অর্থ গন্থের প্রারম্ভিকা।
 निর্याস। হयরত आন!স (রা) নলেন, অধিকাংশ आহলে ইলম উহাকক ঊক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু হযরত হাসান ও ইব্ন সীরীন ঐই নাম পছন্দ করেন নাই। ঢাঁহারা বলেন, উম্মুল কিতাব হইতেছে লাওহে মাহফূজ্রে সংরক্ষিত ফলক। হাসান বলেন, সুস্পষ্ট অর্থবোধক
 নামটি পছন্দ করেন নাই।

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হयরত আবূ হহরায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত হইয়াছে- নবী করীম (সা) বালিয়াছেন, ‘আলহামদু লিল্লাহে রাধ্সিল ‘আলামীন’ হইতেছে ‘উম্মুল কুরআন’ ‘উমুল কিতাব’ ‘আग্ সাব巴্ন মাছনী’’ ও ‘আল কুরজানুল আयীম’।

উক্ত হাদীসটি সহীহ। ইমমম তিরমিযী উহার সন়দকে সহীই বলিয়াছেন।
সূরাটির অপর নাম ‘আলহামদু’। উহার আরেক নাম ‘সালাত’। কারণ, নবী করীম (সা) বনিয়াছেন, जল্মাহ্ ज‘‘আলা বলেন, ‘সানাত’-কক আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে আধাআধি করিয়া जাগ করিয়া লইয়াছি। বাन্ঘা घখन বলে বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছে। । (হাদীসে কুদসীর্র অংশ বিশেষ।)

হাদীসে উহার ‘সালাত’ নামে অভিহিত হইব!র কারূণ এই যে, উহা সালাত্তর একটি রুকন ।

[^13]




 রুকিয়াহ"? উক্ত शাদী’সর সনन সইীহ्।






 প্রণে যথেৃ্ট ; কারণ, উহ! কুরআন মজীদের নির্यাস বিধায় স্বয়ংসস্পূর্ণ। ফলে সমগ কুরআন্রে अশয়াজ্রন উহ পৃরণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে উহাকে বাদ দিয়া কুরআনের অবশিষ্টাংশ উহার প্রয়াজাজন মিটার্রই পারে না। যেমন, বিচ্ছিন্ন সনদের কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুল ক্রুআন ऊধবিি্ট কৃরআান্র পরিবর্তে কাজ করিতে পারে। পক্ষান্তরে উহা ভিন্ন অন্যান্য জংশ উহার পরিবরর্ডে কাজ করিতে পারে না।

উহার ‘ক नাম ‘আস্সালাত’ অর্থাৎ সালাতে অবশ্য পঠনীয় সৃরা। উহার অপর নাম ‘আল্ কানয়’ (খनি. অকর্র)। आল্লামা यামাখশারী তাঁহার ‘আল কাশ্শাফ’ নামক তাফসীর গ্রন্থে উক্ত নাম দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন।

হ্যর্ত ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও আবুল আनীয়ার মতে সূরা ফাতিহা মক্কী সূরা। পশ্ফান্তরে হयর্ আবূ ছৃরায়রা (রা), আত ইব্ন ইয়াসার ও যুহীীর মতে উহা মাদানী সূরা। কথিত আছে, উহা দুইবার নাযিল হইয়াছে। একবার মক্লা শরীফফ ও একবার মদীনা শরীীফে। এই ব্যাপারে প্রথমোক্ত অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঅললা বলেন :
 বান্তংবার পלনীয় সাতটি আয়াত ও মহা মর্যাদাশীল কুরআন প্রদান করিয়াছি।’ আল্वाহৃই সর্ব্ঞ্ヨ।

ইমাম কুরতুনী বলেন, আবূ লায়ছ সমরকন্দী বর্ণনা করেন বে, সূরা ফাতিহার একার্ধ মক্যায় ও অপরার্ধ মদীনায় অবতীণ হইয়াছে।

উক্ত বর্ণনা অযৌক্তিক, তাই অগ্রহণযোগ্য। সূরা ফাতিহার সাত আয়াত সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রুহিয়াছে। এই ইজমার বিরুদ্ধে মাত্র দুইজনেের দুইটি মত দেখা যায়। এক, আমর ইব্ন

[^14]উবায়দ বলেন, উহাতে আটটি আয়াত রহিয়াছে। দুই. হসায়ন জা‘ফী বলেন, উহাতে ছয়টি আয়াত রহহিয়াছে।

কৃফা নগরীর অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ, একদল সাহাবা ও তাবেঈ এবং পরবর্তী
 আয়াত।

পক্ষান্তরে মদীনার কিরাআত বিশেষজ্ঞ ও ফকীহগণ বলেন, উহা সূরা ফাতিহার পূর্বে বা প্রথমাংশে অবস্থিত বিধায় আদৌ কোন আয়াত নহে।

কেহ কেহ বলেন, উহা পূর্ণ আয়াত নহে, আয়াতের অংশ। এতদসম্পর্কিত আলোচনা আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে সব্স্তারে আলোচিত হইবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা‘আলার উপরে সকল কিছুই নির্ভরশীল।

সূরা ফাতিহার শব্দ সংথ্যা পঁচিশ এবং উহাতে একশত তেরটি অক্ষর রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রথম দিকে বলিয়াছেন :
"সূরা ফাতিহাকে الكتب" (উন্মুল কুতুব) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয় বে, উহা কিতাবসমূহের (কুরআনের সূরাসমূহের) প্রার<্ভে লিখিত এবং নামাযসমূহের প্রারষ্大ে পঠিত इয় !"

কেহ কেছ বলেন, কোন ব্যক্তি বা বস্তু একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর একত্রকারী বা পরিচালক হইলে আরবী ভাষায় উক্ত বস্থু বা ব্যক্তিকে, । বলা হয়। এই কারণে মগজ বেষ্টনকারী মাথার ঋুলীকে বলা হয় ام الـرأس (উম্মুর রা’স)। यে পতাকার নীচে সেনাবাহিনী সমবেত হয় উহাকে م। (উন্মুন) বলা হয়। ইব্ন জারীর কবি যুর-রিম্মর নিম্নোক্ত পংক্তি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন :
على راسـه ام لنـا نقتدى بها - جمـاع امور ليس نـصمى لها امـرا
"উহার (বর্শার) মাথার উপর আমাদের একটি পতাকা রহিয়াছে যাহাকে আমরা নেতা মানিয়া চলি। উহা আমাদের কার্যাবলী সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করিয়া রাথে। আমরা উহার কোন নির্দেশ অমান্য করি না।"

ইব্ন জারীর আরও বলেন, পবিত্র মক্কাকে উম্মুল কুরা (القرى) বলে। কারণ উহা সকল জনপদদর সেরা জ্রনপদ এবং অন্যান্য জনপদের জনমণণ্গiকে একত্রে সমবেত করে। কেহ কেহ উক্ত নামকরণের কারণে এই বলেন শে, পৃথ্বিরী অন্যান্য জনপদ উক্ত জনপদ হইতেই বিস্তার লাভ করিয়াছে।

সূরা ফাতিহার নাম ফাতিহা (প্রারম্ভিকা) ছইবার কারণ এই যে, উহা দ্ঘারাই কিরাআত আরষ্ত হয় এবং সাহাবাগণ প্রথম লিপিবদ্ধ কুরজান মজীদ উহা দ্বারাই আরষ্ঠ করিয়াছেন। উহার এক नाম السبع الــمثانـي (আস্ সাবউল মাছানী) অর্থাৎ বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত। উহা উক্ত নামকরণের কারণ উল্লেখ প্রসহ্গে বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, উহা নামাযের বারংবার পঠিত হয় অর্থাৎ প্রতি রাক‘আতেই উহা পাঠ করা হয়। অবশ্য الــمثانیক্দের উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থ রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে তাহা আলোচনা করা হইবে।

হযরত আবূ হহায়রা (রা) হॅতে ধারাবাহিকডাবে সাঈদ जাল মাকবারী, ইব্ন আবূ যিব, হাশিম ইব্ন হুশায়ম, ইয়াযীদ ইব্ন হার্ন ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ কাছীর (১ম খণ্ড)—২8
‘नবী করীম (সা) সূরা ফাতিহ্গ! সম্বক্ধে বলিয়াছেন যে, উহার নাম ‘উম্যুল কুরান’ ‘আস্ সাবউল মাছানী’ ও ‘আল্-কুরজনুল আयীম।'

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি উপর্রাল্লিথিত রাবী ইব্ন আবূ যিব হইত্ত উপরোক্ত সনদে এবং ইব্ন আমরের মাধ্যমে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ্ আল মাকবারী, ইব্ন আবূ যিব, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন অদ্দুল আ‘লা ও ইমাম আবূ জা‘ফর সুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী বর্ণনা করিয়াছ্েন ः

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন বে, সূরা ফাতিহার নাম ‘উশ্মুল কুরআন’ ‘ফাত্িিহাতুন কিতাব’ ও 'আস্-সাবউল মাছানী।'

হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকযাবে সাঈদ আল মাকব্বারী, নূহ ইব্ন আবূ বিলাল, আদ্মুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, আল মুআফী ইব্ন ইমরান, ইসহাক ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ আল মুসলী, মুহাম্মদ ইব্ন গালিব ইব্ন হারিছ ও আহমদ ইব্ন মুহাম্দদ ইব্ন যিয়াদের বর্ণনা মতে হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন মারদুবিয়্যাহ তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ সাত্তি আয়াতের সমষ্টি। উক্ত সাত আয়াতের একটি হইন ‘বিসমিল্লাহির রাহসানির রাহীম।’ উহার নাম ‘আস্সাবউল মাছানী, উন্মুল কুরআন ও আল্ কুরআনুল আयীম।’

ইমাম দারা কুতনীও উপরোক্ত হাদীসটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حد يـث عـرفـو) হিসাবে হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোপ্য।

ইমাম বায়হাকী হयরত আनী (কঃ), হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : ‘তাঁহারা
 সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের এক আয়াত।'

উক্ত হাদীসের পৃর্ণ বিবরণ بسم اللَه الرحمن الرحيم -এর ব্যাখ্যা প্রস্ণে বিবৃত হইবে।
ইবরাহীম হইতে আ'মাশ বর্ণনা করেন ঃ ‘একদা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত ইইলেন- কুরআন মজীদের স্বীয় পাণ্ডুলিপিতে আপনি কেন সূরা ফাতিহা লিখেন নাই ? তিনি জবাব দিলেন- যদি লিখিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক সূরার শরুতেই লিখিতাম।’

আবূ বকর ইব্ন দাউদ হযরত ইব্ন মাসউদের টপরোক্ত জবাবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঅর্থাৎ যে স্থানে উহাকে নামাযে তিনাওয়াত করা হয়। (উল্লেখ্য,সাহাবাগণ নামাযে পঠনীয় অন্যান্য সূরাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িতেন। তাহার আগে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়িত্তে। অতএব প্রত্যেক সূরার পূর্ববর্তী স্থানই হইত্ছে সূরা সালাতের তিলাওয়াত্রে বা লিপিবদ্ধ কর্রার স্থান।)

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) আরও বলেন, যেহেতু মুসলমানদের উহা কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, তাই উহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি নাই।

কেহ কেহ বলেন, ‘সূরা ফাত্ছিহ' সর্বপ্রথ্ম নাযিল হইয়াছে। ইমাম নায়হাকী কর্ত্রক
 বাকিল্লানীও এতদসম্পর্কিত তিনটি অভিমত্তের একটি অভিমত হিসাবে উহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ‘সূরা মুদ্দাছ্ছির’ প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে উক্ত তথ্য পাওয়া যায়।

অন্যদের মতে ‘সূরা আলাক’ প্রথম নাযিল হইয়াছে। শেবোক্ত অভিমতই নহীহ ও নঠিক। যথাস্হানে উহা প্রমাণসহ বিশদভাবে আলোচিত হইবে। আল্লাহ্ পাকের সাহাযা কামনা করিতেছি।

## সূরা ফাতিহার ফयীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

इযরত আবূ সাঈদ ইব্ন মু‘আল্লা (রা) হইত় ধারাবাহিকভাবে হাফ্স ইব্ন আসিম, খুবায়েব ইব্ন আবদুর রহমান, ষ‘‘া, ইয়াহ्ইয়া ইব্ন সাঈ’ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ
'হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন- একদিন আমার নাময়তত অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাকে ডাকিলেন। আমি তাহার ডাকে সাড়া না দিয়া নামাय পড়িতে থাকিলাম। নামাय শেষ করিয়া তাহার নিকট आসিলে ডিনি জিজ্ঞাসা করিল্নন- ডাকার সন্গে সক্গে তুমি আসিলে না কেন ? আমি আরय করিলাম ইয়া রাসূলাল্gাহ্ ! আমি নামায পড়িতেছিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন- আল্মাহ্ তাআলা কি বলেন নাই :
 মু’মিনগণ! আল্নাহ্ ও রাসূল যথন তোমাদিগকে জীবনদায়ক কোন কিছ্রর দিকে আহবান করিবে তখন তোমরা তাঁহদদের ডাকে সাড়া দিবে।'

আমি চুপ থাকিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'মসজ্জিদ হইতে তোমার বাহির হইবার পৃর্বেই आমি তোমাকে অবশ্যই কুরআন মEীদের শ্রেষ্ঠতম সৃরা চিনাইয়া দিব।' এই বनिয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবার আয়াজন করিলেন। আমি আরय করিলাম, হে আল্মাহুর রাসৃল! আপনি তো বলিয়াছেন, (মসজিদ হইতে নিক্রুমণের পৃর্বেই) আমাকে কুরআন মজীদের শ্রিঠ্ঠতম সূরা চিনাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন়- হ্যা। উহা হইতেছে


ইমাম রুথারী (র) উক্ত হাদীসটি উপরোল্লিথিত রাবী ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান হইতে উপরোক্ত সনদে এবং ঢাঁহার নিকট হইতে মুসাদ্দাদ ও আলী ইব্ন মাদানীর মাধ্যমে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যত্র ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী ত九বা হইতে উক্ত সনদ়ে এবং তাহা হইতে অন্যান্য বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ঊবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা, হাফ্স ইব্ন আসিম, খুবায়ব ইব্ন আদ্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন মু‘আয আনসারীী এবং ওয়াকিদীও উপরোক্ত হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আমের ইব্ন কুরায়ের গোলাম আবূ সাঈদ̆ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ‘লা ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াকূব আল খারকী এবং ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ
‘একদিন মসজ্দিদে নববীতে হযরতভ উবাই ইব্ন কা‘বের নামায আদায়ের অবস্থায় রাসूলूল্নাহ্ (সা) ঢাঁহাকে ডাকিলেন। নামাय শেষ করিয়া তিনি রাসূলুল্দাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। উবাই ইব্ন কা‘ব বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহার হাত আমার হাতের উপর রাখিলেন। তখন তিনি মসজিদ হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। আমার হাতত হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, ‘আমি তোমাকে এইর্দপ একটি সূরা অবহিত করিব যাহার সমতুল্য সূরা না তাওরাতে, না ইনৃজীলে, না কুরআনে নাযিল ইইয়াছে। আশা করি উহার পূর্বে তুমি মসজিদ হইতে বাহির হইবে না। আমি তাঁহার আশায় গতি মন্থর কর্রিলাম। কিছুক্ষণ পর আরय করিলাম, হে আল্নাহ্র রাসূল! আমাকে কোন্ সূরা জানাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ? তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'নামাযের তরুতত তোমরা কোন সূরা তিলাওয়াত কর ?’ আমি তাঁহাকে আলহামদু লিল্মাহ্ সূরাটি শেষ পর্যন্ত জনাইলাম। তিনি তখন বলিলেন, উহা হইতেছে এই সূরা। উহাই ‘আস্ সাবউল মাছানী’ এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ ‘আাল-কুরআনুল আবীম।’

এখানে উল্লেখ্য বে, ইমাম মালিক কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অন্ততম রাবী আবূ সাঈদ এবং তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ ইবৃন মু‘আল্লা একই ব্যক্তি নহেন। ইবনুন আছীর তাহার ‘জামিউল উসূল’ গ্রন্থে উভয় আবূ সাঈদকে একই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত আবূ সাঈদ হইতেছেন একজন আনসার সাহাবা। পক্ষান্তরে শেষোক্ত আবূ সাঈদ হইলেন একজন তাবেঈ এবং খুযাআ গোত্রের একজন গোলাম। প্রথমোক্ত হাদীসটি অবিচ্ছ্নি সনদে বর্ণিত হাদীস। পক্মান্তরে শেবোক্ত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ তাবেঈ হयরত উবাই ইব্ন कা‘ব (রা)-এর সহিত সাক্ষাত লাভ করিবার এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীস ఆনিবার সুযোগ ঘটিয়া না থাকিলে উহা বিচ্ছ্নি সনদের (حديت منقطع) হাদীসে পরিণত হইবে। यদি অनুর্রপ সুয্যাগ ঘটিয়া থাকে, তাহা ইইলে উহা ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্ধারিত শর্তসমৃহে উত্তীর্ণ সহীহ ও অবিচ্ছিন্ন সনদের (حدیـث متصـل) হাদীস বলিয়া বিবেচিত ইইবে। আল্নাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে একাধিক সূর্রে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নেক্ত্ত সৃত্রেও উক্ত হাদীস হ্যরত উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিক্ভবে আবদুর রহমান, আ‘লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম, ‘আফ্যান এবু: ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :

একদিন হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) মসজিদে নামাय আদায় করিতেছিলেন। নবী করীম (সা) তাহার নিকট আসিয়া ডাকিন্েন, ‘হে উবাই’। উবাই (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রতি আড়চোখে তাকাইলেন, কিন্ুু কোন সাড়া দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি নামাय সারিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন- আসৃলামু আনাইকা ইয়া রাসৃনাল্লাহ্! নবী করীম (সা) জবাবে বলিলেন, ওয়া আলাইকাস্সালাম, হে. উবাই, তুমি আমার ডাকক সাড়া দিলে না কেন ? তিনি आরय করিলেন- ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে ছিলাম।' নবী করীম (সা) বলিলেন, আমার কাছে আল্লাহ্, তাআলা থেই সব বাণী পাঠাইয়াছেন তাহাতে কি তুমি এই আয়াত দেখ নাই :
‘হে মু’মিনগণ! যাহা তোমাদিগকে জীবন দান করিবে তাহার দিকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃন তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা উহাতে সাড়া দিবে।’ তিনি আরय করিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসৃলাল্লাহ্, পুনরায় এইর্রপ করিব না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি ইহা পছন্দ কর यে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা জানাইয়া দিব যাহার সমকক্ষ সূরা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না यবृরে, না কুরআনে নাযিল হইয়াছে ? উবাই (রা) বলেন, আমি মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই আমি তোমাকে উহা জানাইব।' অতঃপর নবী করীম (সা) আমার হাত ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে মসজিদের দরজার দিকে আসিতে লাগিলেন। কথা বলা শেষ হইবার পৃর্বেই যেন তিনি মস্সজিদের দররজায় পৌছিয়া না যান সেইজন্য আমি গতি মন্থর করিলাম। দরজার নিকট প্ৗৗছিয়া আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যে সূরাটি আমাকে জানাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন উহা কোন সূরা ? নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেননামাযের ওরুতে কোন্ সূরা পড় ?’ আমি তাঁহাকে ‘উন্মুল কুরআন’ পড়িয়া ঔনাইলাম। তিনি তখন বলিলেন- যে সজ্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ! উহার সমকক্ষ সূরা আল্লাহ্ তা‘আলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না যাবূরে, না কুরআনে নাযিল করিয়াছেন। উহা ইইতেছে ‘আস্ সাবউল মাছানী’ (নিত্যপাঠ্য বাণীসস্তক)।

হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান, আ‘লা ইব্ন আবদুর রহমান, দারোয়াদী, কুতায়বা এবং ইমাম তিরমিযীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে অবশ্য এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে :
‘নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা হইতেছে আমাকে প্রদত্ত ‘আস্ সাবউল মাছানী’ ও 'আল-কুরআনুল আযীম।'

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حديت حسـن صحـيح (হাসান সरोई হাদীস) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইতেও অনুর্রপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হহায়রা (রা), আবদুর রহমান, আ‘লা ইবৃন আবদুর রহমান, आবদুন হামীদ ইবৃন জা‘ফর, আবূ উসামা, ইসমাঈল ইব্ন আবূ মুআপ্মার এবং আবদুল্নাহ্ ইবৃন ইমাম আহমদও উপরোক্ত হাদীস অনুর্পপ বা প্রায় অনুর্রপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ক্রমাগত হযরত আবূ হহায়রা (রা), আiবদুর রহমান,'আ‘লা ইবৃন আবদুর রহমান, আবদুল হামীদ ইব্ন জাফর, ফ্যল ইব্ন মূসা, আবূ আমার হুসায়ন ইব্ন হারিছ, ইমাম তিরমিবী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন :
‘नবী করীম (সা) বলিয়াছেন, উমুল কুরআনের সমতুল্য সূরা আল্ণাহ্ তা‘আলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে নাযিল করিয়াছেন। উহা হইতেছে ‘আস্ সাবউল মাছানী’। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, উহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া বিভক্ত।'

ইমাম তিরমিযী উহাকে একটিমাত্র সনদে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে গ্হণযোগ্য হাদীস (حديث حسن غريب) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হयরত ইব্ন জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে আবদুল্নাহ় ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল, হাশিম ইব্ন ফবীীদ, মুহাম্মদ ইবিন উবায়দ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :

হযরত ইব্ন জাবির (রা) বলেন, আমি ‘গকদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন সবেমাত্র প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম- আস্সালামু , আলাইকা

ইয়া রাসূলাল্জাহ্। তিনি কোন উভ্তর দিলেন না। এইরূপে তিনবার তাঁহাক্ সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুরু হাঁটিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। এক ফাঁকে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি মসজ্রিদে গিয়া উদ্দিগ্ন ও চিন্তিত অবস্থয় বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি পবিন্রতা অর্জন করিয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে তিনবার বলিলেন- ওয়ালাইকাস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্মাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর বলিলেন, ওহে আবদুল্নাহ্ ইব্ন জাবির! তোমাকে কি কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ম সৃরাটি অবহিত করিব? আমি আরय করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূন, হ্যা। তিনি বলিলেন, ‘আল্হামদু সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত কর।

উক্ত হাদীসের সনদ উত্তম। উহার অন্যতম রাবী ইব্ন আকীলকে বড় বড় ইমামগণ গুরুত্ণ দিয়া থাকেন এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীসকে প্রামাণ্য দনীল হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। হযরত আবদুল্মাহ্ ইব্ন জাবির (রা) সম্পক্ক ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি আবদুল্নাহ্ ইব্ন জাবির আল ‘আবদী। আল্লাহৃই ভাল জানেন। হাফি্জ ইব্ন আসাকির উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি ইইলেন আবদুল্নাহ্ ইব্ন জাবির আল আনসারী আল বিয়াযী।

উপরোক্তু হাদীসও অনুর্ণপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা অনেক আহনে ইলম প্রমাণ করেন যে, কুরআন মজীদের সকল আয়াত ও সকল সৃরার মর্যাদা সমান নহে। বরং এক আয়াত অপর আয়াত অপেক্ষা এবং এক সূরা অপর সূরা অপেক্ষা অধিকতর ফयীলত ও মর্তবার অধিকারী। এই মতাবলস্বীদের মধ্যে ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহৃ, আবূ বকর ইবনুল ‘আরাবী, ইব্ন হিফার প্রমুখ মালেকী মাযহাবের আহলে ইমামগণের' নাম উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে এক জামা‘আত আহলে ইল্ম বলেন, কুরআন মজীদের কোন আয়াত অন্য আয়াত অপেক্ষা কিংবা কোন সূরা অন্য সূরা অপেক্ষা অধিকতর ক্যীলত বা মর্यাদার অধিকারী নহে; বরং উহার সকল আয়াত ও সকন সূরা সমান ফ্যীলত ও মর্তবার অধিকারী। কারণ, সবই আল্নাহ্ ত‘আলার বাণী। অধিকন্তু, এইর্রপ পার্থক্য মানিয়া লইলে, যে আয়াত বা সূরাকে অধিকতর মর্যাদা ও ফयীলতের মনে করা হইবে, উহা ভিন্ন অন্যান্য আয়াত ও সূরাকে কম মর্যাদার মনে করা ইইবে। ইহার ফনে মানুষের মনে কুরআন মজীদের সামগ্িক মর্যাদাবোধ হ্রাস পাইবে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্ আশৃআরী, আবূ বকর বাকিল্ধানী, আবূ হাতিম ইব্ন হাব্বান আল-বাস্তী, আবূ হাইয়ান ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন। স্বয়ং ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাশ্ষদ ইব্ন মা‘বাদ, হিশাম, ওয়াহাব ও মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্নার বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী স্বীয় ‘ফাयায়েলুল কুরআন’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন :
'হयরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা একবার সফরেরে অবস্থায় যাত্রা বিরতি করিলাম। সেখানে একটি মেয়ে আসিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিল, ‘এই গোত্রের সর্দারকে সাপে কামড়াইয়াছে। আমাদের লোকজন বাড়ীতে নাই। আপনাদের মধ্যে কেহ ঝাড়ফুঁক জান্নেন কি ?’ ইহা তনিয়া আমাদের একজন তাহার সজ্গে গেন। সে ঝাড়ফুঁক জানে বলিয়া আমাদের জানা ছিল না। অথচ তাহার ঝাড়ফূঁকের ফলে সর্পদষ্ট লোকটি বিষযুক্ত হইয়া গেল। লোকটি তাহাকে ত্রিশটি বকরী পুরষ্কার দিল এবং আমাদের সকনকে দুষ পান করাইল। আমরা স্সই সঙীকে জিজ্ঞাসা করিলাম- তুমি কি ঝাড়ফুঁক জান ? ইহার পূর্বে তুমি কি ওঝাগিরি

 সম্পক্কে রোন মত্তया করা हिक হইবে না।

जতঃপর आমরা মদীনায় পপৗৗছিয়া নবী করীম (সা)-এর সমীপপ উক্ত घটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বनিলেন, সে कি করিয়া জানিন বে, উহা দ্বারা ঝাড়ফুক করিলে রোগ সারে ?

 হিশাম, আবদूন ওয়ারিছ এবং আবূ মুঅাশারও উপরোত হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম মুসनिম এবং ইমাম জাূ দাউদও হাদীসটি উপরোল্ণিধিত রাবী ইবৃন সীরীন হইঢে
 गাধ্যম অধস্তন সনদাংণে বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম মুসনিম কর্ত্তৃ বর্ণিত কে小ন কোন


 ইবุন সাनীय প্রমুখ রাবীী বর্ণনা সূচ্রে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করেন :
‘जকদা নবী কর্রীম (সা)-এর সাহিত হযরত জিবরাभন (অা) উপবিষ ছিলেন। এমন সম<্যে
 উপর্রের দিকে তাকাইয়া বनিােেন, ইহা আকাশে একটি সদ্য উনুু ঘারের আওয়াজ। ইতিপৃর্বে
 তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া বनिনেন, आপনাকে দूইটি নূत প্রদানের সুসংবাদ গহণ করুন। ইতিপৃর্বে কোন নবীকে উश প্রদান করা হয় নাই। উহাদের একটি হইতেছে
 আপনি পড়িবেন, তদ্মার্যা ঞ্রার্থি বে কোন বিয়্য় जাপনাকে প্রদান করা হইৰে। (সংশ্মিষ্ট
 शইয়াহ।)

হয়ত আবূ হরায়রা (রা) হইঢে ধারাবাহিকভাবে আ‘লা ইবূন আবদূর রহমান ইবৃন
 ইসহাক ইব̣ন রাহবিয়াহ এবং ইমাম মুসলিম (র) বর্ণা করেন :
"नবী কর্রীম (সা) বनिয়াছেন, «ে ব্যক্তি উম্মুল কুরতান বর্জিত কোন নামাय পড়ে, তাহার লেই নামাय অসশ্পন্ন, অসশ্পন্ন, অসশ্পন্ন।
 তো ইমামর পেছনে নামাय পড়ি।’ তিনি বনিলেন, তথাপি মনে মনে উशা পাঠ কর। কারুণ,




 আমার মাহাজ্য বর্ণনা করিয়াছে।
(হযরত আবূ হরায়রা (রা) একবারের বর্ণনায় ‘বান্দা আমার মাহায্য বর্ণনা করিয়াছে’ স্থলে ‘বান্দা আমার নিকট আয্মসমর্পণ করিয়াছে’ বলা হইয়াছে।)

यথন সে বলে ও বান্দার ভিতর জড়িত বিষয়। তাইই বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে,পাইবে। অবশেষে যখন সে বলে-


তখন আল্মাহ্ তা আলা বলেন, ইহা আমার বান্দার অংশ। আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইবে।"

ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসটি ইসহাক ইব্ন রাহবিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।
হযরত আবূ হুরয়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন যুহরার গোলাম আবূ সায়েব, আ‘লা ইব্ন আবদুর রহমান, মালিক ও কুতায়বা উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। একই সনদে ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক ও আ’লা ইব্ন আবদুর ইবৃন ইয়াকৃব আল খারকী, আবূ সায়েব, ‘আলা ইব্ন আবদুর রহমান ও ইব্ন আবূ উয়ায়য প্রমুখ রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছ্নন।

ইমাম তিরমিयীর মতে উহা حديـ حسن বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস। তিনি এই সম্পক্কে আরও বলিয়াছেন যে, ‘আমি একদ্দিন আমার উস্তাদ আবূ যুহরার নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, হাদীসটির উভয় সনদই ঔদ্ধ। আবদুর রহমান হইতে’ আনা ইব্ন আবদুর রহমানের সনদ যেক্পপ সহীহ, তেমনি সহীহ আবূ সায়েব হইতে আ‘লা ইব্ন আবদুর রহমানের সনদ।

হযরত উবাই ইব্ন কাব (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াকূব আল খারকী, আ‘‘া ইব্ন আবদুর রহমান প্রমুখ রাবীর সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হযরত জাবির ইবৃন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কা‘ব ইব্ন উজরাহ, সাঈদ ইব্ন ইসহাক, মুতরাফ ইব্ন তরীফ, আম্বাস ইব্ন সাঈদ, যায়দ ইব্ন হাব্বাব, সালেহ ইব্ন মিসমার আল্ মাক্যীী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :
'नবী করীম (সা) বলিয়াছেন শে, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, আমি (সৃরা) সালাতকক আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। সে যাহা চাহিবে তাহা
 বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিতেছে। যর্খন সে বলে. 0
 আল্লাহ্ বলেন, ইহা আমার প্রাপ্য অংশ। সূরার অবশিষ্টাংশ তাহার প্রাপ্য।’ উপরোর্ত্ত হাদীসটি উল্নিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই।

## উক্ত হাদীস সশ্পর্কে জরুুরী আলোচনা

! এ ॥
 आধাজধি করিয়া ভাগ কর্রিয়া দিয়াছি। উক্ত সালাত শক্দের মর্মার্থ কিরাআত (নামাযে পঠিতব্য)। নিম্নোক্ত আয়াতে কিরাআত অর্থে সালাত শব্ ব্যবহ্হত হইয়াছছ :
"তোমরা किजাআত না জোরে পড়, না আঙ্তে; বরং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন্ কর।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত আয়াতের অনুক্রপ তাফসীর করিয়াছেন।
তাহ ছাড়া আল্মাহ্ ত|‘আলা কর্তৃক ঢাঁহার ও তাঁহার বান্দার মধ্যে সালাতের আধাআধি বিভক্তিকরণের ব্যাপারেও বুঝা यায় বে, সানাত সেখানে কিরাআত অর্থ্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিভক্তি সম্পর্কিত বিশ্লেষণই দেখা যায়, আল্লাহ্ ত'আলা সূরা ফাতিহাকে তাঁহার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া দিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নামাবে কিরাআত অত্যন্ত তুরুতৃপূর্ণ বিষয়। উহা নামাযের তুরুত্ সম্পন্ন ফরयসমূহের অন্যতম। কারণ, উক্ত হাদীসে ইবাদতের অর্থে নির্ধারিত সালাত শবকে উহার একটি অংশ, ‘কিরাআত’ অর্থ্ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ধরনের ব্যবহারের অন্য ক্ষেত্রেও উদাহরণ মিলে। এক জায়গায় صلوة অর্থ বুঝানো হইয়াছে। यেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ
'অनন্তর তूমি ফজরের সালাত কায়েম কর। নিশ্য ফজ্জরের সালাত পর্যবেক্ষিত হয়।’

উক্ত আয়াতে দেখা यাইতেছে ${ }^{\circ} \mathrm{P}$ হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত বুথারী শরীফ ও যুসলিম শরীফের হাদীসেও অনুর্ণপ অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। তাহতে বলা হইয়াছে ‘ফজরের সালাতক্ক রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ প্রত্যক্ষ করেন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কিরাআত ফরয। ফকীহ ও আলিমগণের ইহাই সর্ববাদীসम্পত অতিমত। তবে নামাযে কি কুরআনের বে কোন আয়াত তিলাওয়াত করা ফंরय, নा निर्मिষ্টडাবে সূরা ফাতিহা পড়া ফরय, তাহা লইয়া ফকৗহদের মধ্যে সতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ঢাঁহার শিষ্যগণ সহ একদল ফুকাহার অভিমত এই যে, নামাযে নির্দিষ্টরূপে সূরা ফাতিহা পড়া ফরय নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করা ফরय। কারণ, নামাযে কিরাআত ফর্য হওয়া সম্পর্কিত আয়াতে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলা হয় নাই; বরং উহাতে সাধারণভাবে কুরআন মজীদের যে কোন অংশ পাঠের কথা বলা হইয়াছে। সংশ্নিষ্ট আয়াতটি নিম্নর্মপ :

ছানুর্পপভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও কুরআননের যে কোন স্থান ইইতে কিয়দংশ পাঠ করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

কাছীর (১ম থஸ) —২৫

হাদৗসটি নিম্নরূপ:
"একদা জনৈंক ব্যক্তি যথাयথভাবে নামায আদায়ে অপারগ হইয়া উহার অঙ্গহানি ঘটাইলে নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ নামাযে দাঁড়াইয়া ‘আল্মাহু আকবার’ বল; অতঃপর কুরআন মজীদের যতটুকু পার পড়।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে নামাবে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং কুরআন মজ্জীদের যে কোন অংশ পাঠ করিতে নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সহ অধিকাংশ ফুকাহার অভিমত এই যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয এবং ইহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ ইইবে না। কারণ, নবী করীম (সা) বनিয়াছ্ছেন, 'যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন ছাড়া নামায পড়ে তাহার নামায অপূর্ণ থাকে।' এই ব্যাপারে হযরত আবূ
 অর্থ অপূর্ণ বা অসম্পন্ন ।'

অनুরূপ আরেক হাদীস হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে মাহমূদ ইব্ন রবী‘ ও যুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাটি ঐই:
'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (নামাযে) ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না তাহার নামায হয় না।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন খুযায়মা ও ইব্ন হাব্বান তাঁহাদের সংকলন গন্থে বর্ণনা করেন :
‘নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে সালাতে উম্মুল কুরআন পঠিত হয় না, তাহা আদায় হয় ना।

আলোচ্য বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত বিতর্ক বেশ দীর্ঘ। আমি উভয় অভিমতের প্রবক্তাদের বক্তব্য প্রমাণ সহ সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিলাম। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাদের সকলকে করুণাসিক্ত করুন।

## п. দুই 【

অতঃপরর প্রশ্ন জাগে, সালাতের প্রতি রাক'আতেই কি ফাতিহা পাঠ করা ফরয, না ত্রু এক বা একাধিক রাক‘আতে উহা ফরয?

ইমাম শাফেঈ (র) সহ একদল ফকীহ্র অভিমত হইল, প্রতি রাক‘আত নামাযে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। আরেক দল ফকীহ বলেন, সালাতের ওধ্ধু অধিকাংশ রাক‘আতে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।

হাসান বসরী সহ বসরা নগরীর অধিকাংশ ফকীহৃর মতে মাত্র এক রাক‘আতে ফাতিহা পাঠ করা ফরय। এই মতের প্রবক্তাগণ বলেন, 'যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামাयই হয় না’ হাদীসে কত রাক‘আতে ফাতিহা পাঠ করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই। তাই নামাযের রাক‘আতের ন্যুনতম সংখ্যক এক রাক‘আতে ফাতিহা পাঠ করিলেই ফরয আদায় হইবে।

অবশ্য হयরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকজাবে আবূ নুযরাহ ও আবূ সুফিয়ান সা’দী প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরয সহ অন্যান্য সালাতের প্রত্যেক রাক‘আতে আলহামদু (সূরা) পাঠ না করে তাহার সালাত আদায় হয় না।'

তবে উক্ত হাদীসের বিঞ্ধদত তর্কাতীত ও সংশ্যমুক্ত নহে। আল্মাহৃই সর্বঙ্ঞ। .
ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাহার শিষ্যবৃন্দ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আওযাঈ বলেন, সালাতে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা আদৌ ফরय নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিছ্র অংশ পাঠ করিলে কিরাআত পাঠের ফরয আদায় হইবে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন :
 সর্বজ্ঞ। এই সর্পর্কে ‘আহকামুল কবীর’ গন্থে বিস্তারিত্ভাবে আলোচনা করিব। আল্নাহ্ই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাनी।

11 তिन ॥
প্রশ্ন জাগে যে, সানাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কি মুক্তাদীর জন্যও ফরय। এ সম্পর্কে ফকীহ্বৃন্দের তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

প্রথম অভিমত এই যে, সানাতে ফাতিহা পাঠ করা যের্রপ ইমামের উপর ফর্য, তেমনি মুক্তাদীর উপরও ফরय। কারণ, উপরোল্লেথিত হাদীসসমূহ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের বেলায়ই সমান প্রযোজ্য। উহার কোন হাদীসেই সালাতে ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতাকে তধ্ধু ইমামের সহিত সংশ্নিষ্ট করা হয় নাই।

দ্বিতীয় অভিমত এই যে, সশব্দ যথা, ফজর, মাগরিব, 'ইশা কিংবা নিঃশ্দ যথা জোহর ও আসর, কোন নামাযেই মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহা বা কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ফরয নহে। কারণ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন :
 কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত। অবশ্য উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। ওয়াহাব ইব্ন কায়সানের বরাত দিয়া ইমাম মালিক উহাকে জাবির (রা)-cִব নিজস্ব উক্তি (حديث مـوقـوف) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় অভিমত হইল এই যে, নিঃxক্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরয। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ পৃর্বোল্নেখিত আয়াত ও হাদীসকেই নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন।
2. কৃর্র্ন মজীদের উপরোক্ত আয়াত ও পৃর্রোন্gেখিত হাদীস দারা প্রমাণিত হয় বে, নিদিষ্টভাবে সুরা ফাতিহা







তাহারা বলেন, ন্শব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরয নহে। কারণ, হযরত অরূ মূস! আশ'আরী (রা) হইতে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে :

নবী করীম (সা) বनিয়াছেন, 'মুক্তাদীর অনুসরণের জন্যই ইমামকে ইমাম বানানো হয়। অতএব যখন সে তাকবীর বনে, তখন তোমরাও তকবীর বলিবে। আর যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা মন্নাযোগ সহকারে চুপ থাকিও।' অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ঠাংশ বর্ণিত হয়।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : 'সে (ইমাম) যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চূপ থাকিও।'

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজও উপরোত্ত হাদীসকে সছীহ হাদীস বলিয়াছ্ন। উপরোক্ত হাদীস দুইটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সশ্দ নামাयে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য ফর্য নহে। ইমাম আহমদ (র) হইতেও অনুর্রপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা ফাতিহা সংশ্নিষ্ট বিধি-বিধানগুলি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত মাসআলাত্গি আলোচনা করিলাম। সূরা ফাত্হি ভিন্ন অন্য কোন সূরার সহিত এতসব মাসায়েল সংশ্লিষ্ট নহে।

হयরত আनাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবৃ ইমরান আল জুনী, গাস্সান ইব্ন উবায়দ, ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল জাওহারী ও হাফিজ আবূ বকর আল বায়্যার বর্ণনা করেনঃ
‘नবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তুমি বিছানায় শায়িত হও, তখন যদি ‘আলহামদু’ ও ‘কুল হৃয়াল্নাহ’ সৃরা পাঠ কর, তাহা হইলে তুমি মৃহ্যু ভিন্ন অন্য সব বিপদ হইতে মুক্ত थাকিনে।'

## আউযুবিল্লাহর ব্যাখ্যা ও বিধান

## আল্লাহ্ পাক বলেন :


‘ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের পরিহার কর ৷ এক্ষের্রে यদি কখনও শয়তানের প্ররোচনা আসে, তখন আল্মাহ্র কাছে পানাহ চাও। নিশ্য় তিনি সব শোনেন, সবই জানেন।

অন্যত্র তিনি বলেন :


‘উত্তম ব্যবহার দ্বারা নিকৃষ্ট ব্যবহারকে প্রতিরোধ কর। তাহারা যাহা (মিথ্যা) আরোপ করে তাহা আমি ভালভাবেই জানি। তাই তুমি বল, প্রতু হে, শয়তানের প্ররোচনা ইইতে আমি

তোমার নিকট আশ্রয় চাহিত্তেি। এবং হে পরোয়ারদিগার, আমার নিকট তাহাদের উর্পস্থিজ্জ ইইতে আমি তোমার কাছে আশ্রয় লইতেছি।

তিনি আরও বলেন :



‘উত্তম ব্যবহার দ্বারা (নিকৃষ্ঠ ব্যবহারের) জবাব দাও। দেথিবে তোমার চরম শক্রু পর্ম বক্ধুতে পরিণত হইয়াছে। উহা ক্ুু সহিষ্ণু ব্যক্তিরাই পারে এবং বিরাট সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া উহা কেহ পারে না। তারপর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আসে, তাহাঁইইলে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাও। নিশ্য় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বচ্ঞ।'

উপরোক্ত আয়াত্রয়ের সমার্থক অন্য কোন আয়াত নাই। উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ज‘আলা মানব-শক্রুর সহিত ফ্ষমাশীল, সহনশীল ও উদার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। এর্রপ ব্যবহারে শক্রুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক সুপ্ত সদগুণাবনী জাগ্পত হইবে এবং নিজে নিকৃষ্ট স্বভাব ও আচরণের জন্য লজ্জিত হইবে। পরন্তু সৎ ও ভদ্র ব্যবহার করিতে উদ্হৃদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে
 নিকট আশ্রয় চাহিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, শয়তান মানুষের মহৎ, উদার ও ফ্মাশীল ব্যবशারের কোন মৃন্য দেয় না। সে মানব জাতির জনক আদম ও তাহার মধ্যকার তীব্র শর্রুতার কারণে মানুষের ধ্পংস ভিন্ন অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট ও- তৃণ্ত নহে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বনেন :
 সন্তান! শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত হইইতে বাহির করিয়াছে, তদ্রপপ সে তোমাদিগকেও বেন বিপথগামী না করে।’

তিনি আরও বলেন ঃ

‘নিচয় শয়তান তোমাদের শক্রু। অতএব তাহাকে শক্রই বিবেচেনা করিও। সে তাহার দলে যোগদানকারীদিগকে দোযখের বাসিন্দা হইবার জন্য আহবান জানায়।’

অন্যত্র তিনি বলেন :

'শয়তান ও তাহার মানসপুত্রগণ তোমাদের শত্রু হওয়া সরত্বৃও আমাকে ছাড়িয়া তোমরা তাহাদিগকে বন্ধু বানাইবে? দূরাচারদের পরিণাম বড়ই খারাপ।'

শয়তणन হयরত आদম (আা)-কে শপথ কর্রিয়া বলিয়াছিন, নিচয়ই সে ঢহার কন্যাণ চাহে। ইश হইতে সহজেই অনুম্মেয় বে, লে আমাদের সহিত কিক্রপ আচর্রণ করিবে। শয়তज তো বनिয়াই রাখিয়াছে:


 বলেন :

"যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর, তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা ঈমান আনিয়া স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে, তাহাদের উপর শয়তানের আধিপত্য নাই। শয়তানের কর্তৃত্ব চলে তাহাদের উপর যাহারা তাহাকে বন্ধু ভাবিয়াছে এবং আল্লাহ্র সহিত শির্কে লিপ্ত হইয়াছে।"

একদল ফকীহ् ও কারী বলেন, কুরআনন মজীদ তিলাওয়াত শেষে তিলাওয়াতকারী শয়তান ইইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ঢাঁহারা উপরোক্ত আয়াতের এইর্রপ অর্থই করেন। ঢাঁহারা বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা তিলাওয়াত শেষে তাঁহার নিকট শয়তান ইইতে পানাহ চাহিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁারা আরও বলেন, তিলাওয়াত রুপ ইবাদত সম্পন্ন করিবার পর তিলাওয়াতকারীর মনে ইবাদতের অহংকার আসিতে পারে। তাহা দূর করাও শয়তান হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাওয়ার অন্যতম উদ্লেশ্য। সুতরাং উহা তিলাওয়াতের পরে হওয়াই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

আবূল কাসিম ইউসুফ ইব্ন আলী ইব্ন জুনাদাহ আল্ হাयनী আল্ মাগরেবী স্বীয় গ্রন্থ ‘আল ইবাদাতুল কামিন’ এ উল্লেখ করেন বে, ইব্ন ফাফুফা ও আবূ হাতিম সাজ্তিত্তানী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত হামযা উপরোল্লেখিত মতের সমর্থক ছিলেন। হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতেও অনুকূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাঁহার বরাত দিয়া বর্ণিত উক্ত বর্ণনার কোন সমর্থন মিলে না। মুহাম্মদ ইব্ন উমর রাযী স্বীয় তাফস্সীর গ্রন্থে ইব্ন সীরীন হইতে অনুর্দপ একটি. অভিমত উধ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, ইবরাহীম নাখঈ, দাউদ যাহেরী এবং ইব্ন আলী আল ইস্পাহানীও উক্ত অভিমত পোষণ করিতেন।

মাজমূআহ হইতে ধারাবাহিকডাবে আবূ বকর ইবনুল আরাবী ও ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন বে, ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, তিনাওয়াতকারী তিলাওয়াত শেষে শয়তান হইতে আল্মাহ্র কাছে পানাহ চাইবে। ইবনুল ‘আরাবী অবশ্য উক্ত অভিমতকে সমর্থনের অযোগ্য বলিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী আরেকটি অভিমত উধ্ণৃ করিয়াছেন। তাহা এই শে, তিলাওয়াতকারী তিনাওয়াতের পৃর্বে ও পরে উভয় সময় শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ইমাম রাयীও উপরোক্ত অভিমত উধ্ধৃত করিয়াছেন।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, এই অভিমত তিলাওয়াতের পূর্ব আর পরের ঝপড়ার অবসান ঘটায় এবং উভয় মতের ভিতর সমন্য়় সাধন করে।

অধিকাংশ ফকীহ্, অভিমত এই यে, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পৃর্বে শয়তান হইতে আল্নাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে যাহাতে শয়তান প্ররোচনা দিয়া তিলাওয়াতকারীকে তিলাওয়াত হইতে বিরত রাখিতে না পারে। এই মতটিই সর্বত্র খ্যাত ও সার্বজনীনভবে স্বীকৃত।
 তিলাওয়াত করিতে ইচ্ঘ কর।' দৃটান্তস্বর্রপ তাহারা বর্লেন :

 শেবোক্ত অর্থই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতাওয়াক্কিল আত্তাজী, আनी ইবุন আলী আর রিফাঈ আল্ য়াশকারী, জা‘ফর ইব্ন সুলায়মান; মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আনাস এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :

নবী করীম (সা) রাত্রে নামাযে দাঁড়াইয়া তাকবীরে তাহরীমার পর বলিতেন ঃ

অতঃপর বলিতেন ঃ

(বলাবাহ্ল্য ইহা কিরাআতের পূর্বের ব্যাপার)।
ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তির্রমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটি. উহার অন্যত্ম রাবী জা‘ফর ইব্ন সুলায়মান ইইতে উর্ধ্বতন সনদাংশ সহ বিভিন্ন অধস্তন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, এতদসম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হ্রাদীসই অধিকতর থ্যাত।
 হত্যা করা, অহংকার ও কবিতা।

হযরত যুবায়র আল মুতইম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে‘ ইব্ন যুবায়র আল মুতইম, আসিম আল ञুয্যী, আম়র ইব্ন মুররা, ত'বা প্রমুখ রাবীর বরাত দিয়া ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন :
"হयরত যুবায়র আল মুতইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি







হ্যরত ইবন মাসউদ (রা) ছইতে ধারাবাছককাবে আবূ আক্রুর রহ্মান সালমী, আতা
 করীম (সা) र्नानতजত :

 কবিতা।

হয়ত আবূ উমাম। বাহেনী (রা) হইঢত জনৈক ব্যক্তি, তাহার নিকটট হইতে ইয়ালা ইব্ন आতা, তাহার নিকট হইতে শরীiক, তাহর নিকট হইতে ইসহাক ইব্ন ইউসুফ ও তাহার নিকট হইতে ইম!ম আহমদ বর্ণনা কর্রন :
‘नবী করীম (সা) নামাযে দাঁড়াইয়া তিনবার سলিতেন। অতঃপর বলিতেন :


হযরতত উবাই ইব্ন कা‘ব (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ, আলী ইব্ন হিশাম, ইব্ন বারীদ, আবদুল্बाহ ইব্ন উমর ইববন ই্বন কৃফী ও হাফিজ আবূ ইয়ালা আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন্ মুছান্না মওসেনী বর্ণনা করেন :
‘একদা দুইটি লোক রাসূনুল্নাহ (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। ক্রোধে তাহাদের একজनের নাসিকা স্টীত হইইয়া উঠিন। রাসূল (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ কবিিলে সে যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে। বাক্যটি হইতেছে:
 আশ্রয় লইতেছি।

ইমাম নাসাঈও اليـوم والليـلـة গন্থে উপরোক্ত হাদীস উহার অন্যতম রাবী ইয়াयীদ ইব্ন যিয়াদ ইইতে উর্ধ্রতন সনদ সহ পরবর্তী ফ্যল ইব্ন মূসা ও ইউসুফ ইব্ন মূসা আল মাক্রযীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মু‘আय ইব্ন জারাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ नায়नা, আব্দুল মালিক ইব্ন উমায়র, যায়দাহ ইব্ন কুদামা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমেও ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উময়র इইত়ে ক্রমাগত সুফিয়ান ছাওরী, ইব্ন মাহদী ও বিন্দারের সনদে ইমাম নাসাঈ উহা اليوم投 রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে ক্রমাগত জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ, ইউসুফ ইব্ন মূসা ও যায়দার বরাতে ইমাম আবূ দাউদ উহা বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী

আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে আবূ সাঈদের বরাতে বর্ণনাটি উধ্বৃত করেন। মোটকথা, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমমযী, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ ভিন্ন ভিন্ন সনদদ একই

"একদিন দুই ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজন ভীষণ উত্তেজিত হইল। আমার (মু‘আय ইব্ন জাবাল) মনে হইল ক্রোধে তাহার নাসিকা স্ফীত হইন। রাসৃন (সা) বলিলেন, ‘আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ করিলে সে ভেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, নিশয় তাহা দূর ইইবে।' আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহা কি? তিনি বলিলেন, সে পড়িবে :
 হইতে তোমার নিকট আশ্রয় লইতেছি।’ হযরত মু‘আয (রা) তাহাকে উহা পড়িতে বলিলেন। কিন্ুু সে তাহা পড়িল না এবং তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি مـرسل (বিচ্ছিন্ন)। কারণ, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হযরত মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা)-এর সাক্ষাত পান নাই। কারণ, তিনি বিশ হিজ্রীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

आমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা সম্ভবত হাদীসটি হযরত উবাই ইব্ন कা’ব (রা) হইতে সরাসরি এবং হযরত মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে পরোক্ষভাবে ওনিয়াছেন। কারণ, উক্ত ঘটনা একাধিক সাহাবা প্রত্যফ্ষ করিয়াছেন।

হযরত সুলায়মান ইব্ন সা’দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ‘আদী ইব্ন ছাবিত, আ'মাশ, জারীর, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন :
"একদিন দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। আমরা তাঁহার খেদমতে ঊপবিষ্ট ছিলাম। তাহাদের একজন ক্রোধাबিত হইয়া অন্যজনকে গালি দিতেছিল। তাহার মুখমওল রক্তিম হইয়া উঠিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, ‘আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি উহা পাঠ কর্রিলে যাহা দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে, নিশ্য় তাহা দূंর হইয়া যাইবে। সে বু বলিবে :
 কি বলিতেছেন তাহা তনিত্ছ না? সে বলিল, আমি পাগল নহি।"

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসটি অন্যত্ম রাবী আ'মাশ ইইতে পূর্ববর্তী সনদে ও পরবর্তী স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণণনা করেন।

هالاستعـالا (শয়তান হইতে আল্মাহৃর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা) সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে। সকল হাদীস উল্লেখের স্থান ইহা নহে। আল্লাহ্ চাহেন তো আমার ‘কিতাবুল আयকার’ ও ‘ফাযায়েলুল আ‘মাল’ গ্থন্থদ্যে উহা বিশদভাবে আলোচিত হৃইবে। আল্মাহইই শ্রেষ্ঠত্ম জ্ঞানী। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরুত জিবরাঋল (আ) কুরআন মজীদ লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রথমবার আসিয়া তাঁহাকে ১ذالاستـا পাঠ করার জন্য বলেন।

হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রাওক, বাশার ইব্ন আমারাহ, উসমান ইব্ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম জা’ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :
কাছীর (১ম খণ)——৬
'হযরত জিবরাঋল (আ) প্রথমবার কুরআনের বাণী লইয়া নবী করীম (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, ‘হে মুহাম্মদ! ‘ইস্তিআयाহ्' পাঠ করুন। নবী করীম (সা) পড়িলেন :



হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ‘এই সূরাই হযররত জিবরাঈন (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ প্রথম সূরা।'

অবশ্য উক্ত হাদীস সমর্থিত নহে। শুখু জানাইবার জন্যই উহা উল্লেখ করিলাম। উহার সনদ
 অধিকারী।

অধিকাংশ ফকীহর মতে الاستـعـاذه ফরয বা অপরিহার্য নহহ; বরং উহা মুস্তাহাব। ইমাম রাयী বলেন, ‘আতা ইব্ন আবূ রিিাহ্র মতে, নামাযের ভিতরে ও বাহিরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের পূর্বে ইস্তি’আযাহ ওয়াজিব। ইব্ন সীরীন বলিয়াছেন, জীবনে একবার ইস্তি‘আযাহ করিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। ‘আতা ইব্ন আবূ বিরাহ্র পক্ষে ইমাম রাযী নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন :

## 

উক্ত আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা কুরআন পাঠের সময়ে ইস্তিআযাহ্ করার আদেশ করিয়াছেন। আদিষ কাজ x্পষ্টতই जয়াজিব। ইহার সপক্ষে তিনি নবী করীম (সা)-এর কার্যধারাও প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়াছেন। নবী করীম (সা) তিলাওয়াতের পৃর্বে সর্বদা ইস্তি‘আयাহ্ করিতেন। অধিকন্তু উহা দ্বারা শয়তানের কুমন্র্রণা ও প্ররোচনা প্রতিহত হয়। মূলত যে কার্যের সহায়ত ব্যতীত ওয়াজিব কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাও ওয়াজিব হয়। সুতরাং ইস্তি'আযাহ্ ওয়ার্জিব। উহা ওয়াজিব হইবার ইহাও একটি পূর্বশর্ত।

কেহ কেহ বলেন, ইস্তিআযাহ ওধু নবী করীম (সা)-এর জন্য ওয়াজিব ছিল। তাঁহার উম্মতের উপর ওয়াজিব নহে। ইমাম মালিক (র) সশ্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি ফর্য নামাযে ইস্তিআযাহ্ করিতেন না। তিনি ৫্বু রমयানের প্রথ রজনীতে সুন্নাত (তারাবীহর) নামাযে ইস্তিআযাহ্ করিতেন।
 পড়িবে। তবে নীর্রবে পড়িলে ক্ষতি নাই। তিনি তাঁহার বে কোন স্বরে পড়িলেই চলিবে। কারণ, হযরত উমর (রা) অনুচ্চ স্বরে ও হযরত আবূ হরায়রা (রা) উচ্চ স্বরে পড়িতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) প্রথম রাক‘আত ভিন্ন অন্ন্যান্য রাক‘আতে ইস্তিআযাহ্ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেন কিনা তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। একদলের মতে তিনি সুস্তাহাব বলেন। অন্যদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেন না। শেষোক্ত মতই সবল। আল্মাহ্ই ভাল জানেন।


 পড়িতে হইবে।
 পড়িতে বলেন। সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আওযাঈ (র) প্রমুখ বলেন :
'পূর্ববর্ণিত আয়াত ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে ইস্তিআयাহ্ নিম্নর্পপ :


তবে উপরোক্ত হাদীস অধিকতর অনুসরণযোগ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।
ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাশ্মদ (র) বলেন, নামাযে যে ইস্তিআযাহ্ পড়ার বিধান রয়েছে, উহা কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের কারণে প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত বিধান নামযের কারণে প্রদত্ত হইয়াছে। তাই ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন, মুক্তাদী নামাবে কিরাআত পড়িবে না বটে, ত‘‘আউय পড়িবে। তেমনি ঈদের নামাযে তাকবীরে ঢাহরীমার পরও অতিরিক্ত তাকবীরের পূর্বে ইস্তিআযাহ পড়িবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ বলেন, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের পর ইস্তিআযাহ্ পড়িতে হইবে।

ইস্তিআযার বিশ্ময়কর উপকার এই বে, অন্যায় অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণের ফলে মুখে যে অপবিত্রতা লাগিয়া যায়, ইস্তিআযার ফলে তাহা ধৌত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুখ হইতেছে পবিত্র কালাম তিলাওয়াতের অঙ। ইস্তিআযার বদৌলতে উহা পাক কালাম তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্তিআাযাহ্ দ্বারা শয়তানের মোকাবেলার জন্য আল্লাহ্র সাহাय্য প্রার্থনা করা হয়। ফলে আল্লাহ্ তাআলার কাছে বান্দার নির্ভরতা ও অসহায়তা প্রকাশ পায়।

শয়তান মানুষের অদৃশ্য নিশ্চিত শত্রু।. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সাহাय্য ব্যতীত মানুষ তাহার অকল্যাণ হইতে বাঁচিতে 'পারে না। মানুষ মানুষের শক্রুতাকে উদারতা ও মহানুভবতা দিয়া বশ করিতে পারে, কিন্ুু শয়তান উহাতে বশ হয় না। ইস্তিআযাহ্ সম্পর্কিত তরুর তিন আয়াত ও নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আল্নাহ্ ত'‘আলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা মানুষের নাই। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ
 বান্দার উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তোমার প্রতিপালকই অভিভাবক হিসাবে यথেষ্ট।"

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্তিআযাহ্ মানুষের জন্য অপরিহার্य। মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ফিরিশতা অবंতীর্ণ ইইয়াছিলেন। (অথচ শয়তনের আক্রমণ তো আরও মারা丬্মক) এই প্রেক্চিতেও ইস্তিআযার গুরুত্ অপরিসীম।

মানুষের আক্রমণে নিহত হইলে শহীদের মর্যাদা পায়। অথচ শয়তানের আক্রমণে পর্যুদস্ত ইইলে আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষ্যর হাতে পরাজয় বরণ করিলে আল্মাহৃর কাছে পুরক্কার পায়। পক্ষান্তরে শয়তানের কাছে পরাজিত হইলে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়। তাই ইস্তিআযার তুরুত্ অনস্বীকার্य।

শয়जান মনুখকে দেখে, কিন্ুু মানুষ শয়তানকে দেখে না। তাই বে আল্নাহ্ শয়তানকে দেখেন, কিন্ুু শয়তান তাঁহাকে দেখে না, সেই মহান শক্তির :াশ্রয় ছাড়া শয়তানের হামলা হইতে বাঁচার বিকল্প পথ নাই। ইস্তিআযার গুরুত্ব এখানেই।

## ইস্তিআযার অর্থ নিরূপণ







لايـجبر النـاس عظمـا انـت كاسره * ولايهيضـون عظمـا انت جـابره
‘ওহে সেই সত্তা, কাষ্ষিত বস্তু লাভ করার জন্য আমি যাহার সাহাय্য প্রার্থী এবং অবাঞ্ছিত বস্তু হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় প্রাথ্থী; ঢুমি হে হাড্ডি ঔড়া কর, তাহা কেহ জোড়া দিতে পারে না এবং বে হাড্ডি তুমি জুড়িয়া রাখ, তাহা কেইই ভাপ্গিতে পারে না।'
 সস্পাদনেন জন্য জামি আদিষ ইইয়াছি তাহা সশ্পাদনের ও यাহা হইতে বির্তত থাকার জনা
 বিপরীত কিছू না ঘটইঢে পার্রে তাহার জন্যা সর্বশক্রিমান আল্লাহ ত'জালার নিকট আiি আা্র্র প্রর্থা করিতেছি। কারণ, আান্মাহ্ ছাড়া কেইই শযয়ানের প্রর্রোচ্না ও কুমত্রণা হইতে
 ঊদারতা ও ক্ষমাগীলতার উপদেশ দিলেও শয়তানের শख্রুতার হাত হইতে বাঁচার জন্য তিনি
 অপবিত্র বে, ঊদারज বা মহহুুত্তাকে সে কোন মৃন্যই দেয় না। মানুষ যত বড় শब্রই হউক,









এই অংশে শয়তানের শর্রুতার দাওয়াই বাতলানো হইয়াছে।

সূরা মু’মিন্ন আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


এখানেও মানুষ্ের শক্রুতার প্রতিকার ব্যবস্থা বর্ণিত হইইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ


এখানে আবার শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।
সূরা ‘গা-মীম আস্ সাজদায়’ তিনি বলেন :



এই অংশে মানুষের শক্রুতা ও হামলা প্রতিহত করার ব্যনস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন :
 এই অংশে শয়তানের শক্রুত ও জ হামলা প্রতিহত করার্য ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

## الشيطـان শ শপ্দের বিশ্লেষণ

 যেহেতু স্বভাব প্রকৃতিতে মানুষ হইতে দূরে অবস্থান করে, তাই তাহাকে শয়তান বলা হয়। তাহা ছাড়া স্বীয় অবাধ্য স্বভাবের দরুণ সে যাবতীয় কল্যাণ হইতে বিদূরিত বিধায় তাহাকে শয়তান বলা হয়।
 বস্তু'। আগুন হইতে সৃষ্ট বলিয়া শয়তানকে শয়তান বলা হয়।

একদল বলেন, শয়তানকে উপরোক্ত উভয় অর্থ্থই শয়তান বলা হয়। তাই উহার ধাতু ও নামকরণ সম্পর্কিত উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক।

আরবী সাহিত্যে ব্যবহৃত শক্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যথার্থ। কবি উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সালত হযরত সুলায়মান (আ)-কে প্রদত্ত ঐশ্বর্ব ও পরাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

ايما شـاطن عصـاه عكاه ـ ثـم يـلقى فـى السـجن والاغــلال 'यদি শয়তানও তাহার অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাকেও গ্রেফতার করিয়া জেলখানায় জিঞ্জীরাবদ্ধ করিতেন।

কবি এখানে শয়তানকে বুঝাইবার জন্য نط
 পরিবর্তে ش শক্দ ব্যবহার করিতেন।

অনুর্প কবি নাবিগা যুবয়ানী (যিয়াদ ইব্ন আমর ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন জাবির ইব্ন যুব্বাব য়্যারবূ ইব্ন মুর্রা ইব্ন সা‘দ ইব্ন যুরয়ান) বলেন ঃ
نأت بسـعاد عنـت نوى شـطون ـ فبـاتت و للت لـه ادبهـا ر هـبن
‘দূরবর্তী পথ সুআদকে তোমার নিকট ইইতে দূরে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই সে নিশিযাপন করিয়াছে। অথচ হৃদয় তাহার নিকট বন্ধক রহিয়াছে।’

এখানে কবি দূরবর্তী شـh ش شব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার ধাতু হইতেছে j- ش - ش
 করিতেন।

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই বলেন, আরবগণ বলিয়া থাকক تشيـطن فـلان অর্থাৎ

 অর্থ হইতেছে বিদূরিত বস্থু বা কক্তি এবং উহার ধাতু হইতেছে - - ط- ش

উপরোক্ত অর্থই সঠিক বিধায় দূরে অবস্থানকারী জ্বিন, ইনসান বা অন্য কোন প্রাণীকে شيـيطان নামে আখ্যায়িত করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

"অনন্তর এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শক্র সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা সত্য হইতে দূরে অবস্থানকারী জ্বিন ও ইনসান। তাহারা একে অপরের নিকট প্রতারণামূলক চটকদার কথা পৌছায়।"

উক্ত আয়াতে সত্য হইতে দূরে অবস্থানকারী জ্বিন ও ইনসান উভয়কেই شــطـان বলা হইয়াছে।

অনুর্ূপভাবে হযরত আবূ যর (রা) হইতে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে বলা ইইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ
(মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান হইতে আল্মাহ্ ত‘আলার্ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।) आমি (আবূ यর) আরय করিলাম, 'মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রহিয়াহে?' তিনি বলিলেন, झा।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবূ यর (রা) বলেন ঃ ‘একদা নবী করীম (সা) বनিলেন- নারী, গাধা ও কালো কুকুর নামাय ভগ করে। আমি আরুय করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! লাল ও হলুদ কুকুর হইতে কালো কুকুরের বিধান ভিন্ন কেন? তিনি বলিলেন : الكلب الاسـود شيطان (কালো কুকুর শয়তান)।

আযলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ ইব্ন স'যযলাম, হিশাম ইব্ন্ সা'দ ও ইবৃন ওহাব বর্ণনা করিয়াছেন :

একদা হযরত উমর (রা) একটি তুর্কী অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব্টি দাম্ভিকের ন্যায় হেলিয়া-দুলিয়া চলিতেছিল। তিনি উহাকে চাবুক মারিতে লাগিলেন। উহাতে তাহার অহংকারী ভাব আরও বাড়িয়া গেল। তখন তিনি উহা হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর খাদেমগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে একটি শয়তানের পিঠঠ চড়াইয়াছ? উহার অহংকারী চলার ভঙ্গী আমার মনেও অহংকার জগাইতেছিল বলিয়া আমি নামিয়া পড়িয়াছি।’ উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

## الرجيم শক্দের বিশ্লেষণ

 মতই কর্মবাচ্যের অর্থ প্রকাশ করে। তাই উহার অর্থ দাঁড়ায় বিতাড়িত ও বিদূরিত। আল্লাহৃ তা‘আলা বলেন ঃ

## "निশ্য

 আমি পৃথিবী সন্নিহিত আকাশকে আলোকমওলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং সেইগুলিকে শয়তানের জন্য ক্ষেপণাশ্ত্র বানাইয়াছি।'তিনি আরও বলেন ঃ

 অবাধ্য শয়তান হইতে হিফাজতের ব্যবস্থ করিয়াছি। টহারা সর্ব্রোচ মর্যাদার ফেরেশততদরর সং্লাপ ওনিতে পার্রে না, চতুর্দিক হইতে তাহাদর ঊপর কেপণাশ্ত্র নিকিকি হয়। অনত্তর जাহাদর জন্য রহিয়াছে অনিবার্য आযাব। তথাপি কেহ यদি ছোঁ মার্যিয়া কোন কথা লইয়া পালায়, তাহ হইলে উজ্জূন আলোকপিও তাহার পচ্চাদ্ধাবন কর্র।’

তিনি অন্যত্র বলেন :

‘নিশ্য় আমি আকাশে কদ্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করিয়াছি। আর উহাকে সকল বিতাড়িত শয়তান হইতে হিফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি। তবে यদি কেহ আড়ি পাতে, তাহা হইলে উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহাকে ধাওয়া করে।’

এতদ্জিন্ন অনুর্দপ আরও আয়াত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন \& الرجم (নিক্ষেপক)। শয়তান যেহেতু মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার তীর নিক্ষেপ করে, তাই তাহাকে الرجيم নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য পূর্বোক্ত তাৎপর্यই বিঔ্ধ্ ও প্রসিদ্ধ।

## 

‘অশেষ দাতা ও অপরিসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে'

## বিসমিল্লাহর বিশ্লেষণ

সাহাবায়ে কিরাম বিসমিল্লাহ্ দিয়া আল্লাহ্ ত‘অলার কিতাব আল-কুরআনুল করীম তুরু করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উহা সূরা নামলের একটি আয়াত। তবে উহা সূরাজ্তলর তরুতে অবস্থিত আয়াত বা ায়াতের অংশ কিনা তাহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

একদন বলেন, উহা সূরা বারাআত ভিন্ন অন্য সকল সূরার প্রত্যেকটির পৃর্বে অবস্থিंত একটি পূর্ণ আয়াত! এই মতের পরিপোষক হইলেন হযরত ইব্ন আব্dাস (রা), হ্যরত ইব্ন উমর (রা), হযরত ইব্ন় জুবায়র (রা), হযরত আবূ হুায়রা (রা), হযরত আলী (রা), ‘আতা, তাউস, সাঈদ ইব্ন জাবির, মাকহূল, যুহরী, আবদুল্নাহ ইব্ন মুবারক, ইমাম শাফেঈ। এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ্, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা এবং ঢাঁাদের শিষ্যবৃন্দ বলেন, উহা কোন সূরারই পৃর্বে অবস্থিত আয়াত বা আয়াতাং নহে ! তাহাদের মতে ‘বিসমিল্লাহ্’’ কুরजন মজীদের কোন আয়াত নহে। সূরার প্রারষ্ভে এধুমাত্র বরকত হাসিলের জন্য উহা সংযোজিত হইয়াছে।

ইমাম শাফেঈর একটি অভিমত এই যে, উহা সূরা ফাতিহার తুরুতে অবস্থিত একটি আয়াত। তবে অন্য কোন সূরার পূর্বে অবস্থিত ‘বিসমিল্লাæ্’ সেই সূরার আয়াত নহে।’

ইমাম শাফেঈর অপর এক মতে উহা প্রত্যেক সৃরার পৃর্বে অবস্থিত সেই সৃরার একটি আয়াতাশ। অবশ্য তাঁহর এই শেষোক্ত অভিমত দুইটি আদৌ তাঁহার কিনা তাহা নিশ্চিত নহে।

দাউদ জাহেরী বলেন, উহা প্রত্যেক সূরার প্রারষ্大ে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত। তবে কোন সূরার অংশ নহে। ইমাম আহমদ্দ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আবূল হাসান কারখী হৃতেও আবূ বকর রাযী অনুরূপ অভিমত উধ্ধৃত করিয়াছেন। আবূ বকর রাযী ও আবূল হাসান কারখী উভয়ই ইমাম আবূ হানীফার শীর্ষস্থানীয় শিষ্য ছিলেন। অন্যত্র এইসব ব্যাপার বিশদভাবে আলোচিত হইবে। এত্কণে ‘বিসমিল্লাহ’ শরীফের সূরা ফাতিহার আয়াত হওয়া প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা করা হইল।

হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে সহীহ সনদে ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন ঃ
 তিনি বুঝিূেন, ‘একটি সূরা শেষ হইন এবং আরেকটি সূরা ুর্গ হইতেছে।'
 কর্রিয়াছেন। সাপদ ইবৃন জুবায়র হইতেও উহা حديث مـرسل (বিচ্ছ্ন্ন) হিসাবে বর্ণিত
 বর্ণনা করেনः
 এবং উহাকে আয়াত হিসাবে গণ্য কর্রিত্ন।'

হাদীসঢ়ি উণ্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে ইবৃন আবৃ মালীকাহ, ইব্ন জুরায়জ, উমন ইব্ন হার্রন বনथী প্রমুখ রাবী বর্ণনা করেন। অবশ্যু উমর ইবৃন হাহ্রন বলগী একজন দूर्বন রাবী। তবে ইমাম দারা কুতनी হयরতত অাব̨ হরায়़রা (রা)-এর মাধ্যম স্বয়ং নবী করীীম (সা)-এর বাণী হিসাবে অনুর্木 একটি হাদীস বর্ণন করিয়াছেন। হयরত आলী (ক), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্মুধ হইতেও অনুরপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোল্লিথিত বিভিন্ন অতিমতের ভিত্তিতে বিতিন্ন ফকীহ সরর নামাভে বিসমিল্মাহ স্রবে বা নীরবে পাঠ করা সশ্পর্কে বিভিন্ন মত্ ব্যক করিয়াছ্ন।

যাঁহারা উशাকে সূরা ফাতিহার জংশ কিংবা বে কোন সূরারার পৃর্ব্রে অবস্থিত স্থতত্ত্র আয়াত বলেন না, তাহাহারা উহাকে সর্রবে পড়িতে নিষেষ করেন। যौহহারা উহাকে সূরা ফাতিহা ও

 মতভ্ডে রহিয়াহ্।
 সহিত সরবে পড়িতে হইবে। ইহ বিপুল সংখাক সাহাবা, তবৌ্ ও বিভিন্ন ইমামের মাयহাবও
 হयরত মু'जांবিয়া (রা) উश সরবে পড়িতেন। ইমাম ইব্ন जাবদুন বার ও ইমাম বায়হাকী বর্ণना কর্রিয়াছেন বে, হयরুত উমর (রা) ও হযরত জাनী (ক) উহ্গ সরবে পড়़ততে। থতীব বর্ণনা করেন, থোলাফা্যে র্রাশেদীন উश্ স সর্রে পড়িতেন। অবশ্য থতীবের বর্ণিত রিওয়ায়েতের কোন সমর্থন মিলে না। নিম্নোক্ত তবেঈগণ উহা সররে পড়িতেন :





 শাছ', মাক্থন এবং আাদ্দুন্নাহ ইব্ন মা কান।

উপর্রেল্লিথিত ব্যক্তিগণণর পক্ৰ ইইতে উপস্থিত যুক্তি ও প্রমাণ রই বে, বিসমিল্লাহ যেহেহ
 সরবে পড়িতে হইবে।
কাছীর (১ম খ(s)—२৭

এত্দ্যতীত ইমাম নাসাদ তাহার সুনান সংকলনে, ইবৃন খুযায়মা ও ইবৃন হাব্বান তাহাদ্র

 শশে বनिলেন, নবী কগীম (সা)-এর নামা্্যে সহিত আমার নামাযের্ৰই অধিকত্র সাদৃশ্য बशिয়াহ!

ইমাম দারা কুতনী, ইমাম বায়হাকী ও থতীব প্রমুথ উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছছন।
ইমাম आবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হয়ত ইব্ন অাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

ইমাম তিহ্মমিযী বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। হাকিম णাহার মুস্তাদরাক সংকলনে বর্ণনা কর্রেন :
‘इयরুত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী কর্রীম (সা) নামাবে সর্রবে বিসমিল্মাহ্ পড়িতেন।
হাকিম ঊক্ত হাদীসকে ‘সগীহ হাদীস’ বनিয়াছেন। ইমাম বুथারী বর্ণনা কর্রেন :
 কন্রীম (সা) মफ্দর সহিত উহা টানিয়া টানিয়া পড়িতেন। তিনি মল্দের সহিত ‘বিসমিম্ধাহির’


হয়রত উc্ম সালমা, (র্যা) হইতে ইমাম आহমদ স্ষীয় মুসনাদh, ইমাম আবূ দাউদ স্ধীয় সুनाনে ও হকিম স্ধীয় মুষ্ঠাদরাকে বর্ণনা করেন :
'नবী করীম (সা) ওয়াকফ (বিরতি) সহ কিরাজাত পড়িত্তে। তিনি (বিরতি চিছে थামিয়া थামিয়া) এইর্রপপ পড়িতেন :


ইমাম দারা কুতনী উহাকে ‘সহীহ হাদীস’ বলিয়াছেন। হযরুত আনাস (রা) হইতে হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে এবং ইমাম আবূ আবদুল্নাহ শাফেঈ স্বীয় গ্থন্থে বর্ণনা করেন :
‘একদা হযরত মু‘আবিয়া (রা) মদীনা শরীফে নামাय আদায় করিতে গিয়া উহাতে بسم
 প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি বিসমিল্লাহ সহ নামায আদায় করিলেন।

নামাযে সরবে বিসমিল্নাহ্ পড়ার সপক্ষে উপরোক্ত হাদীস ও আছারই যথেষ্ট। উক্ত অভিমতের বিঙ্ধিত প্রমাণে জন্য আরও হাদীস ও আছাের উল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। উহার বিরোধী অসমর্থিত হাদীস ও রিওয়ায়েতের পর্যালোচনা, সেইখুলির সনদের দুর্বনতা ও সবলতা ইত্যাদি আলোচনার স্থান ইহা নহে। অন্যত্র তাহা আলোচনা করা ইইবে।
= আরেকদল ফকীহ ও বিশেষজ্ঞের অভিমত এই বে, মুসল্মীরা নামাযে বিসমিল্লাহ্ নীরবে পড়িবে। ইহা খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মুগাফ্ফান (রা), বিপুল সং্যাক তাবেঈ এবং পরবর্তী যুগের ফকীহ ইমাম আাবূ হানীফা, সুফিন্যাল ছাওরী ও ইমাম আহমদের অভিমত।
 ইমাম মালিকের সমর্থকগণ তাহার অভিমতের় সপর্কে নিম্নলিখিত রিওয়ায়েত পেশ করেন।

 করিক্তন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা কর়়ন : " 'হयরঁ আানাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি नবী করীম (সা), হयরত जাবূ বকর সিদ্দীক (রা), হयরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছি। ঢ़ाँহারা ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’দ্বারা. (কিরাআত) করু করিতেন। ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, ঢাঁহারা কিরাআতের পৃর্ব্রে বা পরে বিসমিল্নাহ্ পড়িতেন না।'

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মুগাফ্ফান (রা) হইতেও ‘সুনান’ সংকলনেন অনুর্মুপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে ভিন্ন ভিন্ন মতের সপক্কে বিভিন্ন রিওয়ায়েত পেশ করা হইল। উপরোক্ত অভিমতসমৃহের ম্্যকার পার্থক্য খুবই সামান্য। কারণ, এই ব্যাপারে সকলেই একমত বে, সরবে কি নীরবে বিসমিল্মাহ্ পাঠকারী সকলের নামাयই তদ্ধ হইবে। সকল প্রंশংসা আল্মাহ্ তা‘অালার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ও সকল जনুগ্গহ তাঁহারই তরফ ইইতে সমাগত।

## বিসমিল্লাহ্র ফয়ীলত

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হই়তে ধারাবাহিকতবে তাউস, ওয়াহাব আল-জুনদ্ী, সাनাম ইব্ন ওয়াহাব আল-জুনদী, যায়দ ইব্ন মুবারক সানআनी, জা ফ্র ইব্ন মুসাফির, আবৃ হাত্ম, আল্লামা ইমাম আবিদ ज़াবূ মুহাম্দদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফ্সীর গ্রন্থে বর্ণনা কর্রেন :
"একদা হयরত উস়মান (রা) নবী করীম (না)-এর নিকট بسم اللـه الـرحـمن الرحيـم সশ্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বনেন, "উহা আল্লাহ্ তাআলার একটি নায়। চোখের পুতুল ও উহার শ্বেতাংশ বের্রপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ, আল্নাহ্ তা‘আলার শ্রেষ্ঠতম নাম ও বিসমিল্নাহ সের্পপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ!"

আবূ বকর্ ইব্ন মারদুবিয়্যাও উপরোত্ত হাদীীসটি উহার অন্যতম রাবী যায়দ ইব্ন মুবারক হইতে উহার উর্ধ্রতন সনদাংশ সহ ও পরবর্তী স্তরে ধারাবাহিকতাবে আলী ইব্ন মুবারক ও সুলায়মান ইব্ন আহমদের সনদে বর্ণনা করেন।

হযরত আবৃ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে আতিয়্যা, মুসআব, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া, ইসমাঈন ইব্ন আইয়াশ এবং পরবর্তী স্তরে ভিন্নं ভিন্ন দুইটি সূত্রে হাফিজ ইবৃন মারদদবিয়্যা.বর্ণনা করেন :
‘नবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যযরত ঈসা (আা)-এর মাতা ঢাঁহাকে শিক্ষকের নিকটট অর্পণ করিলেন যাহাতে শিক্কক তাঁহাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেনন। শিকক তাঁহাকে বলিলেন ‘লিখ’। ‘তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখিব? শিক্ষক বলিলেনন, লিখ


 इইতেছে (नক্ল প্রতুর প্রডু),

 জনৈক অজ্ঞাতनামা বর্ণ্নাকারী, ইব্ন আবূ মালীকাহ, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া, ইসমাঈল. ইব্ন আইয়াশ, ইব্রাহীম ইব্ন আ'লা ওরফে ইব্ন রিবরীক প্রমুথ বর্ণনাকারীর সূত্র্র ইব্ন জারীরও উপরোক্ত রিఆয়ায়েত উধ্ধৃত করেন। তবে উপ্পরোক্ত রিওয়ায়েত অন্য কোন সনরে বর্ণিত হয় নাই। হয়ত উহা নবী করীম (সা) ভিন্ন অন্য কাহারও উক্তি। ইহাও হইতে পারে বে, উহা ইসরাঈলীদের মনগড়া কাহিনী। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ। ইব্ন্ জুয়াইবির অনুর্গপ একটি কাহিনী যিহাক ইইতে ভাহার নিজস্ব উক্তি হিসাৰ্বে বর্ণনা করিয়াহেন।

- আবূ বুরাইনার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরুাইদা সুলাইমান ইব্ন বুরাইদা অথবা আবদুল কয়ীম আবূ উমাইয়া, ইয়াযীী ইব্ন খালিদ প্ষমুখ রাবীর সনদে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন :
'নীী .করীম (সা) বলেন, আমার প্রতি এমंন একট় আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা সুলায়মান (चा) ও আমি তিন্ন অন্য .কোন নবীর প্রতি নাযিল হয় নাই। উহা হইতেছে, بسنم اللَه الرحعن الرحيم

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইবৃন আবৃ রিহাহ, উমর ইব্ন যর, মুআফী ইব্ন ইমরান, আবদুল করীম কবীর ইব্ন. মুআফী ইব্ন ইমরান ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেনন :
‘বিসমিন্ধাছির রাহমানির রাহীম’ নাযিল হইবার পর মেঘ পৃর্বদিকে সরিয়া গেন, বায়ু প্রবাহ
 निক্ষিপ্ট হইয়া আকাশ শয়তানমুক্ত ইইল এবং আল্লাহ্ তা‘আনা স্বীয় মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ করিয়া বলিলেन- তাঁার এই নাম যাহাতে উৎকীর্ণ হইবে তাহাতেই তিনিं বরকত দিবেন।.

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, আ'মাশ ও ওয়াকী‘ বর্ণনা করেন :
‘যদি কেহ জাহান্নামের উনিশ দারোগার হাত হইতে আল্নাহ্র রহহতে মুক্তি পাইতে চায়
 এক অক্ষর<ে 'তাহার‘ এক এক দারোগার হাত হ়ইতে রক্মাকারী বানাইবেন।’

ইব্ন আত্য়্য়া এবং কুরত্বীও উক্ত বর্ণনা উধ্ধৃত করিয়াছ়েন। ইব্ন आতিয়্যা উহার তাৎপর্যও বর্ণনা করিিয়াছেন। তিনি উহার সমর্থা়ন নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করিয়াছেনন :
 কর্রিলে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি দেথিতে পাইলাম বে, ত্রিশোর্ধ সংখ্যক ফিরিশতা উহা লইইয়া দ্রতত যাইতেছেন।
 সংখ্যাঙ ত্রিশোর্ষ ছিল। ইব্ন আতিয়্যা হযরতত ইব্ন মাসউদ（রা）－এর উক্ত অভিমতের সমর্থনে এইর্সপ আারও হাদীস পেশ করিয়াছেন।

न৭ী করীম（সা）এর সওয়ারীতে তাঁহার পচাতত উপবেশনকারী জনৈক সাহাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্ তামীমা，＇आসিম，ও＇না，মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহ্মদ বর্ণনা করেন ：
‘সওয়ারী সহচর্ বলেন，একদিন•নবী করীম（সা）সহ তাঁহার সওয়ারী হোঁটট খাইল। আমি বলিয়া উঠিনাম，শয়তান গোল্নায় যাউক। নবী করীম（সা）বলিলেন，শয়তান গোল্নায় यাউক কথাটি বলিও না। উহা বলিলে শয়তান গর্বে ফুলিয়া ওঠে এবং ভাবে＂আমিই তাহাকে নিজ ক্ষতায় ফেলিয়া দিয়াছি।’ পক্ষান্তরে যদি ‘বিসমিল্নাহ’ পাঠ কর তাহ্থ হইলে সে দুঃখ ও সংকোচে ক্ষুদ্র মক্ষিকার মত হইয়া যাইবে।＇

আবুন মালীহ ইব্ন উসামা ইব্ন উমায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে তামীমা হাজিমী，খালিদ হাজ্জা প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম নাসাঈ তাঁহার ‘আল ইয়াওম্ম ওয়াল লায়লা’ গत্থে，এবং ইंব্ন মারদুবিয়্যা তাহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ：
＂একদিন आমি নবী করীম（সা）－এর সওয়ারীতে তাঁহার পপাতে উপবিষ্ট ছিলাম।＇ অতঃপর রাবী উপরোক্ত ঘটনা উল্লেখের পর বলেন，‘নंবী করীম（সা！）আমাকে বলিলেন， এইর্রপ বলিও না，উহাতে শয়তন ফুলিয়া উঠিয়া ঘর্রের মত（বিশাল বস্তু）হইয়া য়াইবে। বরং ‘‘িসমিল্নাহ্’ বলিও। উহাতে সে মক্ষিকার মত হইয়া যাইবে।＂’

বিসমিল্লাহ্র বরককত ও প্রভাবেই শয়তানের এই দশা ঘটে। এই কারণেই প্রত্যেক কথা ও কার্যের भৃর্বে বিসমিল্নাহ্ বলা মুস্তাহাব। নবী করীম（সা）বলিয়াছেন，‘বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত কোন কাজ ওরু হইলে•উহা বরকতশূন্য থাকে।＇পায়খানায় যাওয়ার সময়ও বিসমিল্মাহ্ বলা มুস্তাহাব। অনুর্ূপ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ওযূ করার সময় বিসমিল্নাহ্ বলা মুস্তাহাব।．

হযরত আবূ হরায়রা（রা）এবং হযরত আবূ সাэ̣দ ইব্ন যায়দ（রা）হইত্তে মুসনাদে আহমদ় ও সুনান সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে：
 ব্যক্তি আল্মাহৃর নাম না নইয়া ওযূ করে তাহার ওযূ হয় না।＂

উক্ত হাদীস حديث حسن（বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণণোগ্য）।
কোন কোন ফকীহ বলেন，স্মরণে থাকিলে ওযূ করার আগে বিসমিল্নাহ বলা ওয়াজিব। কেহ কেহ আবার বলেন，স্মরণ থাকুক আর না থাকুক，ওযূ করার প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেঈ সহ একদন ফকীহর মতে যবেহ করার পৃর্বে বিসমিল্ুাহ্ বলা মুত্তাহাব। আরেক দল বলেন，ম্নরণে থাকিনেে যবেহের পৃর্বে বিসমিল্নাহ্ বলা ওয়াজিব। অন্যদল বলেন， শ্যরণ থাকুক বা না থাকুক，যবেহ করার আােে উহা বনা ওয়াজিব। এই সম্পর্কে ইন্শাআল্নাহু যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচ্না কর্রিব।
 করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস এই :
'হयরত আবূ হুরায়রা (রা) ব下नन, नবী করীম (সা) বলिয়াছেন- यখন তুমি স্বয়़ স্ত্রীর
 সন্তান জন্ম নেয়, তাহা হইলে তাহার নি়্জের ও বংশধরদের নিঃশ্বাসের সমসং:াক .নকী তোমাকে প্রদান করা হইত্র।

ইমাম রায্যীর উধ্বৃত উক্ত হাদীস ভিত্তিহীন। আমি (ইব্ন কাছীর) নির্ভর্যাগ; কি অনির্ডর়যোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থে উক্ত হাদীস দেথি নাই।

আহারের পৃর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে :.
'नবী করীম (সা) স্বীয় পালক পুত্র (হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর পূর্ব স্বামীর সস্তান) উমর ইব্ন আবৃ সালামাকে একদিন বলেন, আল্মাহ্র নাম লইয়া খাও, ডান হাতে খাও এবং যে খাদ্য তোমার দিকে থাকে তাহা হইতে খাও।'

একদ্দল ফকীহর মডে আহারের পৃর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব।’ স্রী সহবাসের পূর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে:

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, यंদি কেহ স্ত্রী সংগমের পৃর্বে বলে :

## 

(আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। হে আল্মাহ্ শয়ততানকে আমাদের নিকট হইতে এবং আমাদিগক্ যাহা দান করিবে তাহা হইতে দূরে রান) -- তাহা হইলে আল্নাহ্ তা অ্যলা তাহাদিগকে কোন সন্তান দিলে শয়তান কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'
 মতভেদ রহিয়াছ্ছে। একদল ব্যাকরণবিদ বলেন, উহ্: একটি উহ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। আররকদল উহাকে একটি উহ্য স়মাপিকা ক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করেন P উপররাক্ত আলোচনায় বুঝা যায়, মতভেদ খুবই সামান্য। কারণণ, উভ্য় দলের মতের ভিত্তিতে বس -এর সহিিত সমাপিকা কি অসমাপিকা ক্রিয়া যাহাই যোগ করা হউক না কেন, সংগঠিত পূর্ণ বাক্যের অর্থে ত্মেন কোন তারত্য্য হয় না।

অবশ্য প্রত্যেক দলেরে মতের সমর্থনে কুরআন মজীদে দলীল রহিয়াছে। যাহারা বলেন
 তাহারা এঁই আয়াত পেশ করেন :

(অনন্তর সে (নূহ) বলিল্ল, তোমরা উহাতে চড়, আল্মাহ্র নামে উহার গৃতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল, করুণাময় 1)




 অপরিহার্य। जতএব .সমাপিকা বা অসমাপিকা যে কোন প্রকার্রে ক্রিয়ার সহিত উহা সশ্শৃক্ত ইইতে পারর। য় কাজ আরঞ্ত করা হইবে তাহার প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য মানিতে হইরে। উহi দাঁড়ানো, বসা, খাওয়া, পান করা, কিরাাআত পড়া, ওযূ করা, নামায পড়া ইত্যাকার বে কোন ক্রিয়া হইতে পারে। এই সকল ক্রিয়া যাহাতে বরকতময় ও সুসপ্পন্ন হয় এবং আন্নাহ্র নিকট কবূন হয় তজ্জনাই যে কোন ক্রিয়া আল্লাহ্র নামে তরু করা উচিত ও বিধেয়। আল্মাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রওক এ বাশার ইব্ন আমারা প্রমূখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা)-এর নিকট হयরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথম এই বাণী লইয়া অবতীর্ণ হন, (হে মুহাম্মদ) বলুন, بسـ اللَه الرحمـن الرحيم

রাবী বলেন, হযরতত জিবরাঈল (অা)-এর উদ্দেশ্য ছিল, নবী করীম (সা) যেন তিলাওয়াত, উঠা, বসা, এক কথায় সকল কাজই আল্মাহৃর নামে আরু করেন।

## - اسـ - এর তাৎপর্য

 লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এক্দল বলেন, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন। আবূ উবায়দা, সিবওয়াই (ব্যাক্রণবিদ), বাকিল্নানী ও ইব্ন ফুরক এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম রাযী (ইবনুল থতীব অর-রী) বনেন, বস্তুর নাম ও সত্তা অভিন্ন বটে, কিন্ডু নাম ও
 অভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ও সত্তা এক নহে।

 কিছ্হ) একত্রীকৃত কিছ্হ অক্ষর-ও কতিপয় স্বরের সমাহার যে কোন বস্তুসত্তা নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। यদি কেহ বলেন, বস্তুর নামের তাৎপর্য হইত্ছেছে.ইহার সত্তা তাহা অবশাই বিতর্কাতীত। তাই তাহা আলোচনায় সময়ক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম রাयী প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নাম ও সত্তা পৃথক ও-স্বতন্ত্র। তিনি যুক্তি দেখান বে, কোন কোন ক্ষেত্রে নামের অস্তিত্ মিলে, কিন্তু উহার সত্তার অস্তিত্ থাকে না। যেমন
 উহার কোন সত্তার অস্তিত্, নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই বস্তুর একাধিক নাম থাকে। যেমন সমার্থক শব্দাবনী। কোন কোন ক্কেত্রে আবার একই নামের একাধিক সত্তা বিদ্যমান। যেমন একাধিক অর্থবোধক শব্দাবनী। এই সকন. বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর নাম ও উহার সত্তা সম্পৃর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া বস্তুর নাম হইল দৈর্ষ্য, প্রন্থ ও গভীরতাবিহীন
 গंভীরবিহীন（j）। উহা দৈর্ঘ্য，প্রস্থ ও গভীরতার কোন এক বা একাধিক গুণের অধিকারী।

नাম ও সত্ত্রার্ পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্র্র পক্ষ্ষ আরও প্রমাণ রহিয়াছে। মূলত নাম ও সত্তা এক হইলে ‘আগুন’ ও ‘বরফ’ এই নাম দুইটি মুট্খ উচারণ করা মাত্র উচ্চারণকারী উহার উজ্ণতা ও তৈত্য（অনুভব করিত। অন্যান্য নামের বেলায়ও এই কथা প্রতোজ্য।

আরওও প্রমাণ রহিয়াছে। অল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ：
 নেইসব নামে জাহাকে ডাক।＇

নবী করীম（সা）বলিয়াছেন，আল্নাহ্ তা‘আলার নিরাননব্বইটি নাম রহিয়াছে।
উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে，আল্লাহ্ তা‘আলার একাধিক নাম রহিয়াছে। অথচ এই সক্ণ নামের সত্তা এধু একটই। উহা ইইতেছে আল্লাহ্ তা‘আলার $-1 j$ বা সত্তা। আল্লাহ্ তা＇আলা বলেন ：
（তোমার মহান প্রভুর নামের মাহাত্ম বর্ণনা কর ।）
উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তা＇আলা স্বীয় নামসমূহকে निিজের সহিত্ত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। র্রকটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সহিত সম্পর্কযুক্জ হইইলে জিনিস দুইটির স্বাতন্ত্র্য বহাল থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলার নাম ও．সত্তা অভিন্ন নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে，কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা অক ও অর্ন্ন নহে।

আল্লাহ্ তা‘আলা আরও বলিয়াছেন ：فـادعوه（অনন্তর তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক）। যাহাকে ডাকা হয় এবং যাহা দ্বারা ডাকা হয়，এই দুই ব্যাপার এক নহে। অতএব আল্লাহ্ তাআলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নহে। ইহা দ্বারা নাম ও সত্তার স্বাত়ন্ত্র্য প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে যাহারা বলেন যে，নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন，তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজ্রেদের স্বপক্ষে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা অলা বলেন ঃ

## 

 নাম বরকতময়।＂এখানে আল্মাহ্ তা‘আলা নিজ়কে বরক্সয় আখ্যায়িত় করিয়াছেন। আল্লাহ্ ত্＇আলার সত্তাই হইত্তেছে বরকতময়！অতএব তাঁহার নাম ও সত্তা উভয়ই এক। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হহয় যে，কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন．।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে，আল্নাহ্ তা‘আলার সত্তা ও নাম উভয়ই বরকত্ময়। আন্নাহ্ তা‘আলার সত্তার বরকত্তর কারণেই তাঁহার নামও বরকতময়। তাঁহার সত্তা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত বলিয়া তাঁহার নামও গৌরবাब্যিভ ও মহিমান্তিত। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাহার নামকে বরকতময় বলিয়াছেন।

নাম ও স্ত্তাক্ক যাহারা অভিন্ন রলেন্，তাহাদের অপর যুক্তি ঞ্ইল এই যে，কেহ অদি তাহার স্ত্রী যয়নাব সম্বন্ধে বলে，＇যয়নাবকে তালাক দিলাম’ তাহা ইইলে তাহার স্ত্রী যয়নাব তালাক
 ইইলে এরুপ ক্ষেত্রে যয়নাব তালাকপ্রাপ্তা হইত না। কারণ লোকটা যয়নাবের সত্তাকে নাহ, বরং 'যয়নান' নামকক তালাক দিয়াছে:

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই এয, ‘ল্লোকটির কথায় যয়নাব নাস্নী সত্তা তালাকপ্রাপ্তা হইয়া याয়।

ইমাম রাयী আরেকটি কথা বলিয়াছেন। তিनি.বলিয়াছেন, 'नাম ও নামকরণ' এंই দাইটি এক নরহ। কোন নত্তাকে বুঝাইবার জন্য নির্ধারিত প্রতীক হইল 'নাম'। পক্ষান্তর্র 'নামকরণ' ইইল সেই প্রতীককে নির্ধারিত বস্তুর সহিত সংযোগ কার্য ।

## 

ه্لl শব্দটি মহাবিশ্বের একমাত্র মহান প্রতিপালক মহাপ্রতুর নাম। কেহ কেহ বলেন, উহাই الاسـم الاعــمـ (ইসমম আজম)। কারণ, আল্লাহ শক্দের মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে। यেমন আল্নাহ্ তা‘আলা বঢলन :



 (আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। আল্নাহ্ হইতেছ্ছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র, শান্তিদাতা, আশ্রয়দাতা, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাক্ষমতাবান, সর্বোন্নত মর্যাদার, অধিকারী। মানুষ তাঁহার সহিত যাহাদিগকে অংশীদার বানায় তাহাদের হইতে তিনি পূর্ণমাত্রায় পবিত্র। আল্মাহ্ হইতেছছন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, শ্রেষ্ঠতম র্দপদাতা, ঢাঁহার সুন্দর সুন্দর তুণবাচক নাম রহিয়াছে। আকাশমখেলী ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁহার পবিত্রতা-মাহাত্য্য. বর্ণনাঁ করিতেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।)

উপরোক্ত আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা উল্নেখিত অন্যান্য সকল তুণকে ব্ل।-এরর সহিত সংশ্নিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন :
(আল্মাহ্র সুন্দর সুन्দর নাম রহিয়াছে, তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক।)

তিনি আরও বলেন :

বनिয়া দাও, আল্লাহ্কে ডাক, অথবা রহমানকে ডাক, যাহাকেই ডাক না কেন, তাঁার (আল্নাহ্র) সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে।"
কাছীর (১ম খ৩)—২৮

＇नবী করীম（সা）বনিয়াঁছেন，আল্লাহ্ ত＇আলার নিরানষ্ষইটি নাম রহিয়াছে ৷’যে ব্যক্তি উহা আয়া্জ করিবে সে জান্না心্েে যাইরে．।＇

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ কর্ত্তক বর্ণিত রিওয়ায়েতেও আল্নাহ্ তা‘আলার নামের স়ং্থার উল্নেখ রহিয়াছে। অবশ্য উতয় র়রওয়ায়েতে নামের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্নিত রুহিয়াহে। ইমাম রাयী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে জনৈৈক বর্ণনাকারী হইতে বর্ণলা করেন যে，আল্মাহ্ ज‘＇जানার পাচ হাজার নাম রহিয়াছে। এক হাজার নাম আন－কুরজান ও সইীহ সুন্নাহর ভিতরে， এক হাজার নাম তাওরাত কিতাবে，এক হাজার নাম ইজ্জীল কিতাবে এবং এক হাজার নাম যবূর কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য এক হাজার নাম লওহে মাহফূজে নিথিত রহহিয়াছে।
‘আল্লাহ्＇একটি অনनা नাম। মহাবিশ্বে একক মंহান প্রতিপালক প্রতু ডিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে। এই কারণণই আরবী ভাষায় উহার সম－ধাতুজ কোন সমাপিকা ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। তাই একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে，উহা اسبم جامد याহা গঠন়গত দিক দিয়া একক শব্দ। ইমাম কুরতুবী এই মতের সমর্থক বিপুল সংথ্যাক বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেে করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ，খাত্তাবী，ইমামুন হারামাইন，ইমাম গায়্যালী প্রমুখ সুবিজ্ভ ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ খলীল ও সিবওয়াई বলেন：बلயli শব্দের অন্তর্গত আলিফ ও লাম উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ । প্রমাণ স্বর্পপ খাত্তাবী এই উদ্দাহরণ পেশ করেন বে，সম্বোধনে আমরা
 অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহা না হইনে উহাতে ।। বহান রাথিয়া সম্বোধন অব্যয় স্থাপন করা ইইত ना।
 অভিমতের প্রবক্তাগণ কবি র্রাাহ ইব্ন আজ্জাজের নিস্নোক্ক কবিতাংশকে নিজেদের অভিমভের পক্ষে উপস্থাপন করেন：ঃ
للَه در إلفانيـات الـمده ـسبـحن واستر.جعنـا مـن تَألهى
‘প্রশংসাক্ারিণী গায়িকাগণ কতই না সৌভাগ্যবতী। কারণ，তাহারা আল্মাহ্，ত‘‘আলার পবিত্রতা ও মাহা্্য বর্ণনা করিয়াছে এবং মাবৃদ বনিয়া যাওয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।’

এখানে কবি لـ二⿰丿㇄ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। উহা •－ل－। এই তিনটি আরবী অক্ষর

 হয় বে，আল্মাহ্ শক্দের ধাতু হইতে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া তৈরী হয়। অতএ্৭ ＇উহা اسـم مشتق
 اس
 इয় তাহाবে اسم مشتّق बना इয়！

 তাহার গোত্রবে এমন সুযোগ দিবেন যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে বিশৃংথলা ঘটায় এবং আপনাকে আর আপনার দাসতৃকে ত্যাগ করে?"

অর্থাৎ नোকেরা ফিরআউন্ের দাসত্ণ করিত এবং সে কাহারও দাসত্ব করিত না। হযরত
 হইয়াছে। পৃর্বেই বলা হইয়াছে উহা আল্লাহ শব্দের সমধাত্জজাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

মূজাহিদও اسـم مشتَق বলিয়াছেন। উক্ত অভিমতের পক্ষে কেহ কেহ নিস্নের আয়াত পেশ করেন :
 ‘আল্লাহ্'।)

উপরোক্ত মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিতেছেন :
"তিनि সেই সंত্তা यিनि গগনমন্অनীতেও প্রভু, পৃথিবীতেও প্রডু।"

প্রথম আয়াতে ‘আন্নাহ’’ শব্দটি দ্বিতীয়. আয়াতে ‘ইলাহ’ শব্দের মতই اسـم مشتق রৃপে ব্যবহ্তত হইয়াছে। কারণ, উহার সহিত ‘ফিস্ সামাওয়াতি’ ও ‘ফিল্ আরদি’ স্থানবাচক শব্দদ্ময় সশ্পৃক্ত হইয়াহে। ইহা اسـم مشتق -এর অন্যত্ম বৈশিষ্ট্য।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই বিখ্যাত ব্যাকরণবেত্তা খলীল হইতে বর্ণ্না করিয়াছেন : الله
 হইয়া তদস্থলে ال যুক্ত হইয়াছে। সিবওয়াই উহার নজীর হিসাবে দেখান বে, الـناس শব্দটি পৃর্বে ا ছিল এবং প্র্রম অক্ষর (হামযাহ) বিলুপ্ত ইইয়া তদস্থলে U স্থাপিত হইয়াছে।

কেহ কেহ্ বলেন; هلயl শব্দটি পূর্বে ১ע ছিল। অধিকতর অর্থ প্রকাশার্থে উহাতে ل। সংযুক্ত হইয়াছে। সিবওয়াইরও এই মত। নিম্নেক্ত. পংক্তিদত উহার ব্যবহার দেখা যায় ঃ
لاه ابـن عمكن لا افضـلت فى حسب ـ عنتى و لا انت ديـنـى فتخزونى
‘তোমার চাচাত ভাই (কবি নিজে) একজন, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আমার উপর না তোমার বংশগত মর্যাদার প্রাধান্য রহিয়াছে, না কোনর্রপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাই তুমি আমাকে অপমান করিতে পার না।'.
 (হামযাহ) বিলুপ্ত করিiয়া প্রথম $ل$ কে দ্বিতীয় $J$ এর সহিত مدغـم (यুক্ত) করা হইয়াছে। ফলে


 পড়িতেন।


 যथাক্রস্স মরু প্রান্তরে পরিতাক্ত হতবুদ্ধি পুরুষ ও মহিনা। বেহেতু আল্লাহ্ তা আলার তুণাবলীর কুল কিনার্রা পাইবার বিষয়ে তিন্ি মানুষ ও তাহার চিন্তা শক্তিকে হয়রান করিয়া দেন, তাই তাঁহার নাম 山Ш। হইয়াছে।

 উক্ত শব্দদ্ময়়়র g অক্ষরকে বিনুপ্ত করিয়া তদস্থলে’। বসানো হইয়াছে।

ইমাম রায়ী বন্লে, কাহারও কাহারও মতে للUl শব্দটি बll क्रिয়া হইতে গঠিত হইয়াছে الهـت الـى فـلان নিকট বসনাস করিয়াছি অথবা আমি অমুকের নিকট স্থিতি নাভ করিয়াছি। আল্নাহ্ তা‘আলা সচ্চিনানন্দ সত্তা, সকল তুণের পৃর্ণ ঞপের তিনি একক অধিকারী। মানুষের আज্যL এবং তাহার दুদ্ধি-অনুভূতি সেই সর্বগুণাকার পরুম সত্তার স্বর্প উপনক্ধি ৪ তাহার ম্মরণণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই শান্তি ও তৃত্তি, লাভ করিতে পারে না। তাই তাঁার নাম बل山l ইইয়াছে। নিম্নের আয়াতত ইহার স্মের্থन মিলে।
 লাভ় করে।'
 গঠিত হইয়াছে। ১૪ অর্থ সে লুক্কায়িত র্যিহয়াছে। যেহেতু আল্মাহ্র পূর্ণ স্বরূপের উপলক্ধি দৃষ্টির


ইমাম র্রাযী আরও বলিয়াছেন- কেহ কেহ বলেন, बШ। শক্দ ব। ক্রিয়া ইইতে গঠিত
 শাবক উহার্র মাতাকে আাকক়াইয়া ধরিয়াহে।' যেহেহু বান্দা সর্বাবস্থায় বিনয় ও কান্নাকাটির সহিত আল্লাহ্ তা‘আলার আশ্রয়ে ছুটিয়া যায় এবং তাহাকে আাঁকড়াইয়া ধরে, তাই তাঁহার নাম - হইয়াছে।

 অতंঃপর অমুক তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। এখানে দেখা যাইত্তে ব। ক্রিয়াটি
 ব্যবহ্পত হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে যাবতীয় বিপদ হইতে আশ্রয় প্রদান করেন।

重
 তা'আলার তর়ফ হই!ত আডে। এ সম্বক্ধে আল্লাহ্ তা'আনা বলেন ৷
 আল্লাহ্ তা‘আলার তরহহ হইতে আजে।', আল্লাহ্ তা‘আলাই সকল নৃষ্টিকেক রিযিক দান করেন। তাই তিনি বলেন :

সকল বস্তু ও ঘটনার স্রষ্টা আল্মাহ্ তাআলা। তিনি বলেন :

এক কৃথায় আল্লাহ্ ত|'আলাই সকন সৃষ্টিকে বিপদে-বিপাকে আশ্রয় দেন এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন। তাই তাঁহার নাম बلul ইইয়াছে।
 याহা অन्य কোন শব্দ হইতে গঠিত নহে। প্রসিদ্ধ ব্যকারণবিদ থंলীল ও সিবওয়াই. এবং অধিক্সংশ ফকীহ ও ফিকাহ্র নীতি নির্ধারক বিশ্শষজ্ঞদের অड़িমত উহাই। ইমাম রাযী উক্ত অভিমতের সপক়ক্ষ অনেক প্রমাণ উপস্তীপন করিয়াছেন। নিম্নে উহার কয়েকটি প্রমাণ পেশ করিতেছি।
 সকল বস্তু বা ব্যক্তি বلل। নামে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের মহান প্রত়িপানক প্রডু ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে, হইতে পারে না।




তিন- আল্মাহ্ তা'আলা! তিন্ন অন্য কেহ ব্ل नाমে অভিহিত নহে। আল্লাহ্ তা'আলা. স্বয়ং বলেন :

¡ইহাতেও প্রমাণিত হয়; আল্নাহ্ শব্দটি ইসমে 'মুশতাক নহে। ইমাম রাयী বলেন ঃ اللَ الـعزيز الحمـيد (মহাপরাক্রমশাनी, মহাপ্রশংসিত সত্তা আল্নাহ্) আয়াতাংশের অন্তর্গত اللَ শব্দটিকে কেছ কেছ اعراب الجر (সম্ধন্ধকারকের) বিভক্তি দিয়া পড়েন। সেই ভিত্তিতে তাহারা বनে, এখানে هللl! শব্দট পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ হইয়াছে। ইহা اسم مشت -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আল্মাহ্ শদ্দটি استم هـشتق বটে। ইমাম রাयী বলেন, ইহা ঠিক নহে। ক;রণ, এখানে اللّه শব্দটি বিশেষণ নহে; বরং (পূর্ববর্তী শক্দের পরিচায়ক
 হ!़ ना।

আমার (ইব্ন কাইীর) মতে اللَ xন্দের ঊপস্থাপিত় প্রমাণসমূহ সবল নহে। আল্মাহ্ .রর্বজ্ঞ।
 মতকে দুর্বল ও অগ্ণহবোগ্গ বলেন। আমার (ইব্ন কাছীর) মতেও উহা দুর্বন ও বর্জনীয় বটে।

ইমাম রাযী বনেনন ঃ জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে। এক: শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্ ত‘‘লার মা'রিফাত ও পর্রিচয়ের মহাসমুদ্দে পৌঁছিয়া তথায় বিচরণ ও পরিভমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহারা আল্লাহ্র নূর ও জ্যোতির জগতে মহা সুথে ঘুরিয়া বেড়ান। আরেক শ্রেণীর লোকক. আল্নাহ্ তা‘আলার মা‘রিফাত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিভ্রাত্তির অন্ধকারে হয়রান পেরেশান অবস্থ্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অই দুই শ্রেণীর মানুষ আধ্যাষ্যিক জগতের দুই মেরুতে অবস্থান করিনেও একটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মিন ও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উহা এই বে, উভয় শ্রেণীই আধ্যায্যিক জগতে ঘূর্ণায়মান ও পরিক্রমশীল রহিয়াছে। তবে এক শ্রেণীর জন্য সেই পরিক্রমা ও ঘুর্ণন সুখকর; আরেনক শ্রেণীর জন্য দুঃথজনক। ইমাম রাयীর মতে উপরোক্ত


ব্যাকরণব্ত্তা থলীল ইব্ন আহমদ বলেন, बلll শব্দটি هl ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।
 লাভ করিয়াছে বা সে উপরে উঠিয়াছে। لاهی الشـمس অর্থ সূর্य উপরে উঠিয়াছে। যেহেতু আল্মাহ্ তাআলা সর্বতণে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আছেন, তাই তাঁহার নাম আল্নাহ্ হইয়াছে।
 অমুককে প্রতু বানাইয়াছে কিংবা লোকটি দাসত্ব করিয়াছে অথবা লোকটি অনুগত ইইয়াছে। তেমনি تأله الرجبل অর্থ লোকটি কুরবানী করিয়াছে কিংবা লোকটি ইবাদত করিয়াছে অথবা লোকটি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্ ত‘আলা সকন সৃষ্টির দৃাসত্, আনুগত্য, ইবাদত ও কৃরবানী পাইবার যোগ্য, তাই তাঁার্রাম আল্নাহৃ হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) পড়িতেন :
 ইবাদত করিয়াছে) সমাপিকা ক্রিয়াটির অসমাপিকা র্রপ। 'আল্মাহ' শব্দটি পৃর্বে 'আল্ ইলাহ' ছিন ইহার শব্দমূল --J-li (হামयाइ-নাম-হা)। আদ্যাক্ষর হামযাহ বিলুo্ঠ করিয়া অতিরিক্ত

 اللّ করা ইইয়াছে।

## 

（


 প্রথমটিতেে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে। অন্য এক বিশেষঙ্ঞও ব্বীয় তাফসীর গ্রন্থে অনুর্দপ মন্তব্য করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে，হयরত ঈসা（আ）বলিয়াছেন，الرحمـن অর্থ ইহকাল ও পরকান উভয়．জগতে অতিশয় করুণা বর্ষণকারী এবং الرحيــ অর্থ হইতেছে পরকালেে অশেষ করুণা বর্ষণকারী।

 ব্যক্তিদের উল্লেখ ঘটিয়াহে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

ইবনননন আম্বারী তাহার الز। গন্থে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ মুবার্রাদের এই বক্তব্য উধ্ণৃত করেন यে，الرحمـن आরবী শব্দ নহে；হিব্রু শব্দ।

আবূ ইসহাক আয় যাজ্জাজ স্বীয় ‘মাআনিল কুরআন’ গন্থে উন্লেय করিয়াছেন ঃ ‘আহমদ
 তা‘আলা উভয় শব্দ একত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন।＇অতঃপর আবূ ইসহাক মন্তব্য করেন，উক্ত্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন，আলোচ্য শব্দ্বয় বে اسـم مشتـق শ্রেণীভুক্ত ইমাম তিরমিযী（র） কর্ত্ক বর্ণিত ও তৎক্ত্তৃক সহীহ আখ্যায়িত নিস্নেক্ত হাদীসই তাহার প্রমাণ ：

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন ‘আওফ（রা）বলেন，আমি নবী（সা）－কে বলিতে খনিয়াছি，

 （রক্ত－সম্পর্ক）অক্ষু ও অবিচ্ছ্নিন্ন রাথিবে，আমি তাহার সহিত অবিম্ছিন্ন সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিব। পক্ষান্তরে যে ব্যুক্তি উহা ছ্ন্ন করিবে，আমি তাহার সহিত সশ্পর্ক ছ্নিন্ন করিব।＇

ইমাম কুরতুবী বলেন，উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীত র্পপে প্রমাণিত হয় বে，আলোচ্য শব্দদ্বয় اسـم مشتّ শ্রেণীভুক্ত। অতএব এ সম্বক্ধে ভিন্নমত পোষণ করা অভ্যেক্তিক ও নিরর্থক। তিনি আরও বলেন，আরবরা यে．الرحمن নামটি তাহাদের কাছে অপরিচিত বলিয়া আথ্যায়িত করিয়াছিন，উহা শব্দটির আরবী শব্দ নi ২ওয়ার ব্যাপার নiহ，বরং আল্লাহ্ ত‘আলার


 উ'ড়া শব্দ্রে গকই অর্থ।
 প্রথসমাক্ত ওयনनর শব্দ . হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেমন رجل غضـبـان (অতিশয় রাগাबিতত ব্যক্তি)। পক্ষান্তরে শেষ্োক্তু ওयনের শব্দ কখনও কর্ত্তৃবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسـم فـاعل) এবং কখनंও কর্মবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسـم مفعول) হয়.।

আবূূ আলী ফারেসী বলেন, الرحـن শঝটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ মু’মিন-কাফির সকনেরে প্রতি করুণা বর্ষণকারী। উহা আল্মাহ্ তা‘আলার সার্বজনীন ও সর্বশ্রেণীর
 হয়। ফেমন আল্লাহ্ বলেন :

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য শব্দদ্বয় কৃপামূলক দুইটি শব্দ (رقـیقان)) উহাদের একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর কৃপামূলক (ارق) ।

খাত্তাবী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ সম্ধে্ধে বর্ণিত হইয়াছে বে, তাহারা হ্যরত ইব্ন আক্هাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত ق। শক্দের প্রয়োগের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা

 সমধাতুজ্জাত শব্দ প্রयুক্ত ইইয়াছে :

নবী কর্রীম (সা) বলেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলার নাম رغـيق (বিनম্র)। তিनि সকল কাজে رنق (বিনয়) পছन্দ করেন। তিনি কঠোরতায় यাহা দান করেন না, বিনয়ে তাহা দান করেন।’

ইব্ন মুবাব্রক বলেন, الرحمـن শক্দের অর্থে এর্পপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় यাহার নিকট
 কৃপাপরায়ণকে বুঝায় কৃপা প্রার্থনা না করিলে যিনি অসন্তুষ্ট হন। আন্মাহ্ তা‘আলার নিকট কৃপা প্রার্থনা না করিলে যে তিনি অসন্তুষ্ট হন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সানেহ ফারেসী প্রমুথ রাবীর সন়দ़ে ইমাম তিরমিযী ৩ ইমাম ইব্ন মাজাহ কর্ত্ক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে তাহ়া বিবৃত হইয়াছে :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন;' ‘বে ব্যক্তি আল্নাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে না; তিনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।’

জনৈক কবি বলেন :

$$
=
$$

اللَه يـغضب ان تـركت سؤالـه ـ و بنـى الدم حـين يسئل يـغْـبـ
"আল্লাহ্ তা‘আनার নিকট তুমি না চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন আর মানুষের নিকট চাহিলে সে অসন্তুষ্ট হয়।"
 এবং ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণनা করিয়াছেন ঃ আयরামী বলেन, الرحــنـ ইইলেन সকল সৃষ্টির
 উপর্রেক্ত নিশ্লেষণের সমর্থনে আন্মাহ্ তা‘আলার নিস্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :
 হইয়াছেন।

## অनাত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :


 হওয়া) শব্দ উন্লেখ করিয়া এই বিষత্যের প্রতি ইপ্গিত প্রদান করিয়াছেন বে, الرحمـن হিসাবে তাঁহার অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। পক্ষন্তরে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :
 আল্মাহ্ তা‘লা الرحيم শব্দের সহিত ুধু মু’মিনদের.উল্লেষ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইগিত


উপরোল্নিথিত দ্বিবিধ প্রয়োগ দ্বারা প্রंমাণিত হয় बে, الرخيـز হইতে অধিকতর <
 কৃপাপরায়ণ।

তবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দোয়ায় রহিয়াছ্ ঃ
رحمـن الدنيـا والاخرة ور حيمها
'দুনিয়া ও আথিরাত উভ়লোকের রহমান ও উহার রহীম।' لرحمـن ন নামটি শ্ধু আল্লাহৃ তা'আলারই নাম। সৃষ্টির কেহই উক্ত নামে আখ্যায়িত নহে।

এ সষ্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন :
 বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক আর আর রহমান নামে ডাক, বেঁ নামেই ডাক না কেন, অনন্তর তাঁহার সুন্দর সুন্দ़র নাম রহিয়াছে।’

তিনি আরও বনেন :


يـعبـون
‘ত্তোমার পৃর্নে আমি বে সকল রাगৃলন প্রাঠাইয়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, অমি কি আর-রহমানের পরিবর্তে অন্য মাবূদগলি নিযুক্ত করিয়াছি?’
কাষীর (১ম খ৩)—২৯

শিথ্যাবাদীকুল শিরোর্মণি মুসাইলামা নিজকে ইয়মমামা অঞ্চনের ‘আর-রহমান’ আখ্যায়িত করার ঐদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিন! আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাকে ‘কায়্যাব’ নাম্ কুখ্যাত করিয়াছেন। সানুষ তাহাকক ‘মুনায়লামাতুল কায়যাব’ নামে স্মরণ করিয়া থাকে। আরবে তাহার নাম সর্বब্র মিথ্যাবাদীর উপমায় প্রবাদ হিসাবে ব্যবছ্পত হয়।

 সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার বে, দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটি যদি অপরটির তাকীদের জন্য আসে, তাহা ইইলে তাকীদের জন্য ব্যবহুত বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকে।
 তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং উহা صفت (গ্তণবাচক শদ্দ) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ऊुণাব্বিত) একে অপরের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজনীয় নহে।

هل ll
 সর্বপ্রথম উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও الرحمن
 বুঝা याয়, اللَ नाমের মত নামেও ওধুমাত্র তিনিই অর্ভিহিত হইতেন।)

মুসাইলামাতুল কায়यাব নিজকে الرحمـن নামে অভিহিত করিলেও তাহার অনুসারী


 বলেন :

‘নিশ্য়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাস়ল আগমন করিয়াছে। তোমাদের অনতিপ্রেত বিষয়গ্গি সেই রাসৃলের নিকট কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। সে তোমাদের অত্যন্ত অভিলাষী, মু’মিনদের প্রতি সে বড়ই স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু (রহীম)।

তেমনি আল্নাহ্ তা‘আলার অন্যান্য নামেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ্ অভিহিত হইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :


নিশচয় আমি মানুষকে পরীক্মা করিবার জন্য (নর-নারীর) মিশ্র তক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাকে سميـع (শ্রবণকারী) ও بصيـر (দর্শনকারী) বানাইয়াছি।
 উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা এই বে, আল্লাহ্ পাকের নামসমৃহ দুই প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকারের নাস থ্বু जাহার জনাই নির্দিষ। অন্য কেহ এই নামে অর্জিহিত হইতে शারে ना। বেমন आन्नाহ्, আর-রহমান, আল্-शালিক, আরৃ-রাযিক প্রতৃতি নাম। আর্রক প্রকারের নামের প্রয়োগকেশ্র ব্র ব্যাপক। এই প্রকারের নামে অন্য কেহও অর্ভিহিত হইতে পারে। বলাবাহ্তল্য বে,
 'অ'আলার একাধিক নাম। ব্যবহারের ক্ষেত্রে নামের খ্যাতি ও মর্যাদার ভিক্তিতে উহার নিন্যাস
 তারপর ‘আর-রহমান’ ও শেষে ‘আর-রহীম’ নামটি উল্লেখ করিয়াছেন।
 বিদ্যমান, ত্थাপি الرحنیم নামটি উল্লেখ কর্木া প্রয়োজন ছিল কিসে? ইহার ভিতরে কি অন্য কোন রহস্য नুক্কায়িত ব্রহিয়াছে?

আতা খোব্রাসানী ইইতে ইমাম ইব্ন জারীর উক্ত প্রশ্নের ল্নিম্নর্রপ জবাব বর্ণ্ণা করিয়াছেন :
‘আল্লাহ্ ত়াআলার কোন সৃষ্টির জন্য الرحمن নাম গহণ করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সৃষ্টি উক্ত নাম গ্রণ করিয়াছে। তাই আল্নাহ্ তা'আলা এখানে ‘আর-রহমান’ নামের পরে
 এখন এই নামে আল্লাহ্ ডিন্ন অন্য আর় কাহাকেও বুঝাইবে না এবং অন্যের জন্য এই বিশিষ্ট


কেহ কেহ নলেন, আল্লাহ্ তা‘আলার এই ‘আর-রহমান’ নামটি আররদের নিকট অপরিচিত ছিন। এই কারণণই তিনি বলিয়াছেন :

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিবার কালে নবী কন্মীম (না) যথন হযরত আনী (রা)-কে বলিলেন লিখ :
بِسْ اللُّه الرَّحمـنِ الـرَّيْمْ

তंথन কাফির আরবরা বলিয়া উঠিল, আমরা ‘অর-রহমান’ চিনি না, ‘আর-রহীম’ও চিনি না। নিম্নোক্ত আয়াতও কাফির্রদের অই অজ্ঞতার সাক্য দেয় :


"অতঃপর যখন অহাদের্র বলা হয়, তোমরা 'আর-রহমান’-কে সিজদা কর, তখন তাহারা বनে, ‘আর-রহমান’ কি বস্కুর? তুমি যাহাকে সিজনা করিতে বলিবে আমরা কি তাহাকেই সিজ়দা করিন? অনন্তর তাহাদেব্র বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া यায়।"

কোন কোন বর্ণনায় আছে কাফিররা বলিত, আর -্রহমান বলিত়ে আমরা তো অ্রু ইয়ামামার আর-রহহমানকে জানি।

आরবদ্রের নিকট الرحمـن নামের এই অপরিচিতির কারণণ বিসমিল্লাহ শরীফে উহার সरिত الرحيم नाम জ্রেড়িয়া দেওয়া হয়। তবে जারবদূ নিকট الرحمن নাयটি অপরিচিত

 কর্রিত। জাহেনী যুপের কবিতয় जাহারা আল্gाহৃক্রে অার-রহমান নাম আাখ্যায়িত করিত।

ا'لا ضربت تلك الفتاة هجينها ـ الا قَصب الرحمن دبى يمينـا
"সেই বুবতী কেন্ লেই ছীনমনা লোকটিকে মারিল না? আমার প্রতিপানক প্রত্
 জাহহনীী যুগের खৈनৈক কবির রচনায় দেিিতে পাই :
عجلتم علــــا اذ عجلنـا عليكمر -و مـا يشاء الرحمـن يـقد ويـيطلق
"আমরা ত্তোমাদের উপরে যের্রপ ত্ররিত হামলা করিয়াছি, তেমনি তোমরাও আমাদের উপরে তৃরিত হামলা করিয়াছ। অবশ্য ‘আর-রহমানের’ ইচ্ছায়-ই দৃঢ়তা বা শৈথিল্য ঘটিয়া. থাকে।"

इযরত ইंব্ন আব্বাস (রাঁ) হইইতে ধারাবাহিকভবে যাহ্হাক, আবূ রওক্, বিশার ইব্ন আ!়ারা, উসমান ইব্ন সাঈদ, আবূ কুরাইব এবং ইমাম ইব্ন জজারীর বর্ণনা করেন :
 ভাষায় উহার প্রচলন রহিয়াছে। الرحيـ ـ الـرحمـن প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও রহমंত বর্ষণ করিতে চাহেন, তাহার প্রতি অতিশয় কৃপাপরায়ণ ও রহমত বর্ষণকারী। তেমনি তিনি যাহার প্রতি কঠোর ও শক্ত র্যবহার কंরিতে চাহেন, তাহার প্রতি অতি কঠোর ও শক্ত। আল্মাহ্ তাআনার প্রতিটি নামের তাৎপর্য অনুর্রপ হইবে।"

হযরত হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ‘আাত্ফ, হামাদ ইব্ন মাস’আদা, মুহাশ্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেনে :

হযরত হাসান বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ ত'আানা ভিন্ন অन্য কাহাকেও الرحمن নামে অভিহিত করা নিষিদ্ধ।’

হযরত হসান হইতে ধারাবাহিকডাবে আবুন আশহাব, যায়দ ইব্ন হাব্dাব, আবূ সাঈদ ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আন কাত্তান এবং ইমাম ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেন :
‘আর-রহমান’’ নাম ‘ধারণ করা কোন মানুষের জনন্য বৈধ নহে। আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত নাম ৩ধু নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাথিয়াছেন।"

হযরত উন্মে সালামা (রা) হইততে বর্ণিত হইয়াছে :
'নবী করীম (সা) কুরআন মজ্জীদের নিম্নেক্ত অংশ নিস্নে বর্ণিত নিয়মে প্রত্যেক আয়াতের শেষ ওं ঔরুর বর্ণকে পৃথক রাথিয়া তিলাওয়াত করিতেন।


 করিয়া তিনাওয়াত কর্রিতেন।

একদন কিরাজাত বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত নিয়রেহ পড়েন। আরেক দল কিরআত বিশেষজ্ঞ
 অস্বরান্তিক ব্যঞন বর্ণ্ণর পরস্পর সন্নিহিত হইবার কারাণ 'মীম’ বর্ণটিটকে ‘যের’ দিয়া পড়েন। অধিকাংশ বিশেষজ্জের অडিমত ইহাই। কৃফ্মাবাসীর মাধ্যাম ব্যাকরণ শাশ্র্রবিদ ‘কাসাঈ’ বর্ণনা করিয়াছেন বে, কোন কেোন আরব বিশেষজ্ঞ বিসমিল্লাহ শরীফের শেষ মীম’কে যবর দিয়া এবং ‘আলহামদু’ শক্পের হামयাহকে উহ্য করিয়া পড়़েন। তাহারা ‘গীম’ বর্ণকে ‘সাকিন’ করিয়া হাময়াহ বর্ণের যবরকে সেখানে স্থানান্তরিত করেরেন
 ‘ পড়া হয়।

ইব্ন आত়িয়্যা অববশ্য বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কেহ উক্ত আয়াত দুইটি উপরোক্ত নিয়মে পড়েন নাই।

## সূরা আল্-ফাতিহার তাফসীর তরু


১. यাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব-জ়গতের প্রতিপালক প্রডুর উর্দেশ্যে নিবেদিত।

তাফ্সসী ঃ• বিথ্যাত সাত্জন কিরাআত বিশেষজ্রের সর্বসশ্যত অভিমত ঐই যে, আলোচ্য - আয়াতের الحمد শব্দের ‘দাল’ বর্ণে ‘পেশ’ (হরকত) হৃইবে। বাক্য বিচারে উহা বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ। সুফিয়ান ইবৃন ‘উয়ায়না ও র্রবাহ ইবุন ‘আজ্জাজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা বলেন, الحمـد পদে এখানে কর্মকুারকের বিজক্তি হিসাবে 'যবর’ .হইবে। উহার পৃর্বে কোন অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রহিয়াছে এবং الحمد পদটি উহারইই কর্মকারক হইয়াছে'। :
 الحمد পদের $د$ বর্ণের পেশ হরকতের সহিত সাদৃশ্য বিধানের জন্য «لل ‘পেশ’ দিয়া পড়িতেন। অারবী ভাষায় অনুর্木প সাদৃশ্য বিধানের একাধিক‘‘ৃৃ্টাত্ত রহিয়াছে। কিন্ুু এখানে উপরোক্ত নিয়মে পাঠ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের পাঠের পরিপন্থী।
 লাঁের হরকতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থে الحمد পদের শেষ বর্ণ দালে यের দিয়া নিম্নক্প

 সকল প্রশংসা এক্মাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কারণ, তিनि স্বীয় বান্দাগগণকে অসংখ্য নি আমাত ও অবদানে বিভূষিंত ও ধন্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ইবাদ্দতের জন্য এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য স্বীয় ধান্দাদের অগ-প্রত্যগ বৈকন্যুহীন ও কার্যোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ্নেন। তিনি তাহাদের বিশ্বময় র্রাযী ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। ঢাঁহার নিকট








 অাল্gार ত'আनা木ই প্রা巾্য।










.एयরত ইবৃन জাপ্পাস (রা) বनिয়াছেন; প্রর্যেক


ইমা কুরুতুবী ইমাম ইব্ন জারীীর্রে উপর্রেক্ত অভিমতের সমর্থনন বनিয়াছেন, الحمد


 হইয়াছে।





 .বাক্তি বা সত্তাকে क্লশংসা কর্যা অথবা উক্ত সত্রার প্রতি নিব্বেিত প্রশংসা। কবি বলেন ঃ

‘আगার তিনটি অগ তোমাদিগকে নি'আমত দান করিয়াছে; আমার হ্ঠ, আমার জিজ্মা ও আমার অদৃশ্য অন্তর!
 মতडেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘আলহামদু’র অর্থ ‘আশা৩্করো’ হইতে ব্যাপকতর। আরেক দল বলেন, 'আশ্ ওকরোর অর্थ আলহামদু হইতে ব্যাপকতর। তবে সঠিক কথা এই বে, উহার কোনটির অর্থই অন্যটি হইতে সার্বিকভাবে ব্যাপকতর নহহ; বরং উহাদের প্রত্যেকটির অর্থই অপরটির অর্থ অপেক্ষা এক দিক দিয়া ব্যাপকতর এবং অন্য দিক দিয়া সংকীর্ণতর। (আরবী ভাষায় দুই শব্দার্থ্থর এই সম্পর্ককে বলে ‘নি’স্বাতুল উমূম ওয়াল খুসূস’।) বেই কারণে কাহারও প্রতি الشكر নিবেদিত হয়, সেই কারণের বিবেচনায় الحمـد শব্দের অর্থ অন্তর্নিহিত গণ কিংবা অপরের প্রতি তাহার প্রদত্ত নি‘জাম়তের কারণে তাহার প্রতি হামদ নিবেদিত হয়। পক্ষান্তরে শোকর নিবেদিত হয় কেরলমাত্র শেবোক্ত কারণে। পক্ষান্তরে যে সব অঞ্গের মাধ্যমে কাহারও প্রতি শোকর বা হামদ নিবেদিত হয়, সেই অঞ্গসমূহের বিবেচনায় শোকর হামদ অপেক্ষ ব্যাপকতর। কারণ শোকর আদায়ে হস্ত, অন্তর, জিহ্নার যে কোন অস্গ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু হামদ আদায়ে ৩ধুমাত্র জিহা কাজে আসে। আবার কাহারও বদান্যতার কারণণ যের্প হামদ ব্যবহ্তত হয়, তেমনি তাহার অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্যও হামদ ব্যবহার করা যায়। অথচ শোকর কেবল কাহারও বদান্যতার কারণে আদায় করা য়ায়, কিন্তু কাহার্জও অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্য করা যায় না। পরবর্তী যুগের জনৈক বিশেষজ্ঞের লিথিত অভিমতের ইহাই সারকথা। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ নসর ইসমাউল ইব্ন হামাদ জওইরী বলেন, الحمد (প্রশःসা) শব্দটি (নিन्দা) শক্দের বিপরীতার্থক। ক্রিয়া রুপ حمدـ (সে প্রশংসসা করিয়াছে), (সে প্রশংসা করে বা

 শব্দের তাৎর্য হইতেছে উপকারীর উপকারের কারণে ঢাঁহার প্রতি কৃতৃজ্ঞত় আদায় করা। অথবা উপকারীর উপকারের প্রতি আদায়কৃত কৃতজ্ঞতা। বেম়ন شكرتـ (আমি তাহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়াছি) এবং ببكرت (আমি ঢাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদ়োয় করিয়াছি) এই উভয়বিধ প্রয়োগই তদ্ধ। তবে শেষোক্ত প্রঢ়োগে অধিকতর ব্যু্রেনা-নৈপুণ্য বিদ্যমান।
 জীবিত, মৃত, প্রাণী, অপ্রাণী সকলের প্রতিই উপকারের পৃর্বে কি পরে সকল অবস্থায়ই এবং
 (প্রশংসা) প্রयুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে الحمـ অপ্রাণীর প্রতি নরে, বরং এবু প্রাণীর প্রতি এবং মৃতের প্রতি নতে, বরং শ্বু জীবিতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

## ‘আল্হাম্দু’র তাৎপর্য

एযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মালীকাহ, হাজ্জাজ, হাফ্স্, আবূ আম্মার আল কাতীঈ, আবূ হাতিম ও ইব্ন হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন :

একদা হयরত উমর (রা) বলিলেন, আমরা তাৎপর্য জানি, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নিজের জন্য মনোনীত ও তাঁহার মনঃপূত একটি বাক্য।’

উক্ত রিওয়ায়েতকে অন্যত্ম রাবী হাফ্স হইতে আবূ মুআম্মার ভিন্ন অন্য এক রাবী এইর্গপ বর্ণনা করেন :
'হযরত উমর (রা) একদিন হ্যরত আनী (ক) সহ অন্যান্য সঙীদের বলিলেন, আমরা
 তাৎপর্য কি? তখন হযরত আनो (ক) বলিলেন, উহা আল্লাহ্ তা‘আলার নিজের জন্য মনোনীত ও মনংথৃত একটি বাক্য। উহা পাঠ করা তাঁহার নিকট প্রিয় কার্य।

ইউসুফ ইব্ন মিহির হইতে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদ‘আন বর্ণনা করেন ঃ

 শোকর আদায় করিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিমও এই রিওয়ার্য়তটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ক্রমাগত যাহ্হাক, আবূ রওক, বিশার ইব্ন আম্মারাহ প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন আব̨ হাতিম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :
‘হयরত আব্বাস (রা) বলেন, الحمد للّه প্রকাশ ও তাঁহার সৃজন, পথ প্র্রর্শন ইত্যাকার নি’আমাত সমূহের জন্য শোকর আদায়।’

যাহ্হাক বলেন ইইয়াছে।

হাকাম ইব্ন উমায়র (রা) হইতে ক্রমাগত মূসা ইব্ন আবূ হাবীব, মূসা ইব্ন ইবরাহীম, বাকীয়্যা ইব্ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্ন আমর সুকূনী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :
'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন ঢুমি বল, الحمـد للَ رب العـالـــــنـن তখন তুমি উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলার শোকর আদায় কর। উহার ফনে আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে আরও নি’আমাত দিবেন।'
‘হयরত আসওয়াদ ইব্ন সারী‘ (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, আওফ, রওহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :

হযরত আসওয়াদ ইব্ন সাযী‘ (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ্ তা‘আলার প্রসংশাসৃচক এক্টট কবিতা রচনা করিয়াছি। উহ্গ

কি আপনাকে ওনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন, అনিয়া রাখ, তোমার প্রতিপালক প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন।

হযরত আসওয়াদ ইব্ন সারী‘ (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, ইউনুস ইব্ন উবায়দ, ইব্ন আলীয়াযা, আनী ইব্ন হাজার ও ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ক্রমাগত তালহা ইব্ন ফারাশ, মূসা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন কাছীর প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন :
 দোয়া হইল الحمد للَ

ইমাম তিরমিযী ঊপরোক্ত হাদীসকে মাত্র একটি সূত্রে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে প্রহণযোগ্য হাদীস حديث حسن صحيح বলেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন - নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্নাহ্ তা‘আলা কাহাকেও কোন নি’আমাত দান করিবার পর यদি সে বলে, للحمد উৎকৃষ্ট নি’আমাত দান করেন।’

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ও ‘নাওয়াদিরুল্ল উসূল’ গ্রন্থ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের কাহারও অধিকারে यদি দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সপ্পদ आসিয়া यায়, অতঃপর সে বনে; الحمد للّه উক্ত ধন-সশ্পদ হইতে মূল্যবান হইবে।'

কুরতুবী প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ টহার ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন ঃ তাহার ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলা তাহার প্রাপ্ত পার্থিব ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হইবে। কারণ, পার্থিব সম্পদ স্থায়ী নহে, উহা ধ্ণংসপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে আলহামদু লিল্নাহর নেকী ও সওয়াব স্থায়ী, উহা ধ্ণংস ইইবে না। আল্নাহ্ ত়াআলা বলেন :

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ও্বু পার্থিব জীবনের সৌন্দর্य স্বক্রপ। পক্ষান্তরে তোমার প্রতুর কাছে পুরক্কার ও ভাল আশার ক্ষেত্রে স্থায়ীত্বীীল নেককার্য উত্তম।"

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন ঃ
নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদের বলেন, একদা আল্নাহ্ তা‘আলার জনৈক বান্দা

(হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তোমার মহা পরাক্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি যের্রপ ‘হাম্দ’-এর যোগ্য তোমার প্রতি সেক্রপ হাম্দ (প্রশংসা) নিবেদন করিতেছি।) এতদশ্রবণে কিরামান-কাতেবীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাহারা উহার পরিবর্তে কত নেকী লিখিবেন তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে আরয করিলেন, কাছীর (১ম খণ্ড)—৩০
‘হে আমাদের প্রভু! জনৈক বান্দা একটি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। উহার পরিবর্তে কত নেকী লিখিব উহা আমাদের জ্াত নহে।’ বান্দা কি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে তাহা আল্মাহ্ তা‘আলা
 ফেরেশতাদ্বয় আরय করিলেন, হে পরোয়ারদিগার! বান্দা বলিয়াহে, 'ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু কামা য়্যাম্বাগী নিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আজীমি সুনতানিকা।' তখন আল্লাহ্ ত‘‘আলা ফেরেশতাদ্যকে বলিলেন, 'আমার বান্দা যাহা বলিয়াছে তাহা অবিকল লিখিয়া রাথ। সে যখন আমার নিকট আসিবে, তথন আমি উহার প্রতিদান দিব।’

ইমাম কুরতুবী বলেন : একদল বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, 'আলহাম্দু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন’ বলা ‘লাইলাহা ইল্লাল্নাহ’ বলা হইতে অধিকতর নেকীর কাজ। কারগ, শেমোক্ত বাক্যে ওখ্রু তাওহীদের ঘোষণা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত বাক্যে তাওহীদ ও হামূদ দুইটি বিষয় নিহিত রহিয়াছে।

আরেক দল বলেন, শেবোক্ত বাক্ প্রথমোক্ত বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠততর। কারণ, উছা দ্বারা মানুষের মু’মিন হওয়া না হওয়া নিণণত হয়। টহার দাবীতে কোন জাতি বা গোঠীীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম জাতির পক্ষ ইইতে অমুসলিম জাতিসমূহের নিকট উহা মানিয়া লইবার দাবী জানানো হয় এবং উহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলে যত়ঙ্ষণ না তাহা মানিয়া নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসে অনুর্গপ বিধান বিবৃত হইয়াছে।

## অन্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে :

'নবী করীম (সা) বলেন, আমার পৃর্ববর্তী নবীগণ ও আমি যত কথা উচ্চারণ করিয়াছি, উशার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কथা হইতেছে,
(আল্লাহ্ ভিন্ন অन্য কোন মা‘বূদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই।)
ইতিপৃর্বেও হयরতত জাবির (রা) হইতে নিস্নেক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) افضضل الذُكر لا الهه الا اللَه وافضضل الدعاء الحمد للَه

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حديث حسن (বিশেষ নিয়মে বিশ্ধ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।
 সকন শ্রেণীকে উহার ‘অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহ্গত হইয়াছে। जারবী ভাষায় এরাপ ‘আলিফ-লাম’কে আলিফ-লামে ইস্তিগরাকী (اسـتنراقـى) बলে। তাই الحمد जর্থ সকল শ্রেণীর সকল প্রশংসা আল্লাহ্ ত‘আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হাদীছে বর্ণিত আছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-

اللهم للت الحمد كله ـولل الـملك كله ـوبيدك الخيـر كله ـ واليلك يرجع الامـر


كله ــالحديث
‘হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসাই তোমার প্রাপ্য। সকন আধিপত্যই তোমার জন্য সংরক্ষিত। সকল মগ্ই তোমার शাতের মুঠায়। তাই সকল কাজই তোমার কাছে প্রত্যাবৃত্ত হয়...... (অসমাঙ্ড)।

الرب শক্পের অর্থ হইতেছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা; প্রভু, প্রতিপালক, ক্রমোন্নতি বিধায়ক ও ক্রুমবিকাশ সাধক। একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলাই الرب নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাঁহার কোন সৃষ্টি উক্ঞ নামম অভিহিত হইতে পারে না। তবে বস্তু বিশেশের মালিক হিসাবে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উল্লেখসহ কোন সৃষ্টিকেও উক্ত নামে অভিহিত করা যায়। यেমন (घরের মালিক)। কেহ কেহ বনেন, الرب الـدار नाমটিই আল্মাহ্র শ্রেষ্ঠত্ম নাম ا (الاسم الاعظم)
 বস্তু। ইহা একটি বহুবচন পদ, ইহার সমধাতুজ কোন একবচনার্থক পদ নাই। الــوالـ बলিতে মহাবিশ্বে বিদ্যমান সৃंট্টির বিডিন্ন প্রকার ও শ্রেণীকে বুঝায়। উহার প্রত্যেক শ্রেণীও পৃথকভাবে الـالـا নামে অরিহিত হইয়া থাকে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রম্মাগত যাহ্হাক, আবূ রওক ও বিশর ইব্ন আম্মারাহ বর্ণনা করেন : ‘আলহামদু লিল্মাহ’র তাৎপর্য হইতেছে, সকল প্রশংসা আল্মাহ্ ত'আলার প্রাপ্য यিনি আকাশমণ্ণল, পৃথিবী ও তন্মধ্যকার সক্ন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তুর মালিক ও প্রভু।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইকরামা বর্ণনা কর্রেন ঃ রব্মুল আলামীনের তাৎপর্য হইত্তেছে ‘জ্বিন ও মানবমগ্ণনীর রব (প্রতিপালক প্রভু)।’ সাঈদ ইব্ন জূবায়র, সুজাহিদ ও ইব্ন জুরায়জও উহার অনুর্মপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত আলী (রা) হইঢেও উহার অনুরূপ তাৎপর্य বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি উহার সনদকে অপ্থহণযোগ্য বলিয়া আথ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাং পেশ করিয়াছেন :
 সতর্ককারী शয়।)
 आবৃ উবায়দ বলেন, الـحالم শব্দি ওৰু বোধসম্পন্ন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। নির্বোধ সৃষ্টির ব্যাপারে اللعالم পদবাচ্য। পホ্ত শ্রেণী ‘আন্-আলম’ পদবাচ্য নহে।

যায়দ ইব্ন আসলাম ও আবূ মুহায়মিন বলেন-প্রাণীiমাত্রই الصالـ পদবাচ্য। কাতাদাহ বলেন, সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণী الـلم পদবাচ্য।

الجـد (নীচাশয় ব্যক্তি) ও الحمـار (গর্দভ) নামে খ্যাত উমাইয়া খলীফা য়ারোয়ান ইব্ন' হাকামের জীবনীতেও হাফিজ ইব্ন আসাকির লিখিয়াছেন, মারোয়ান বলিয়াছেন, আল্নাহ্ তা‘আলার সতের হাজার মাখলূক (عالم)। আকাশমণ্তনী ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি উহার একটি। অবশিষ্ট আলমসমূহের খবর একমাত্র আল্লাহৃই রাখেন।'

আবৃল ‘আলীয়া হইতে ক্রমাগত রবী’ ইব্ন আনাস ও আবূ জা’ফর রাयী ‘রব্পুল আলামীন’-এর ব্যাখ্যায় বলেন : ‘মানব জাতি একটি আলম। জ্বিন জাতি একটি আলম।

এতদ্ব্যতীত আঠার হাজার অথবা চৌদ্দ হাজার আলম রহিয়াছে (রাবীর সঠিক সংখ্যা ম্মরণ নাই)। ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে রহিয়াছে। পথিবীর চারিটি দিক রহিয়াছে। প্রত্যেক দিকে সাড়ে তিন হাজার আলম রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : উহা গুধু ইব্ন ‘আলীয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কেহ উহা বর্ণনা করেন নাই। এর্পপ কথা প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না।

সাবী‘ আল হুময়রী হইতে ক্রমাগত মু‘তাব ইব্ন সামী, ফুরাত ইব্ন ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, হিশাম ইব্ন थালিদ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম ‘রব্বুল আলামীন’-এর ব্যাখ্যায় বলেন :

সাবী‘ বলিয়াছেন, ‘পৃথিবীতে এক হাজার আলম আছে। তন্মধ্যে ছয়শ'ত আছে জলভাগে ও চারিশত স্থলভাগে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়য়্যেব হইতেও অনুক্প বর্ণনা মিলে। স্বয়ং নবী করীী (সা) হইতেও উপর়োক্ত মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাশ্যদ ইব্ন মুনকাদির, মুহাম্মদ ইব্ন ঔসা ইব্ন কায়সার, আবূ উব্বাদ উবায়দ ইব্ন ওয়াকিদ আল কয়সী, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ঢাঁহার নিকंট হইতে হাফিজ আবূ ইয়ালা আহমদ ইব্ন আनী ইব্ন মুছান্না স্বীয় 'মুসনাদ’ সংকলনে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় একবার রাষ্ট্রে পঙপাল দেথা দিন। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞসা করিয়া জানিতে পাইলেন, এই দেশে কেহ পন্গপাল দেখে নাই। তিনি উদ্দিগ্ন হইয়া পঙপাল সম্পর্কে জানার জন্য ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাকে লোক পাঠাইলেন। ইয়ামানের সংবাদ সং্গাহক সেখান ইইতে কতঔলি পঙ্গপাল ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সন্মূখে রাখিল। তিনি উহা দেখিয়া ‘আল্লাহু আকবর’ বলিয়া উঠিলেন। অতঃপর বলিলেন-আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি, ‘আল্লাহ্ ত‘আলা এক হাজার উষ্মত (প্রজাতি) সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের ছয়শত জলভাগে আছে ও চারিশত আছে স্থলভাগে। আর উহাদের মধ্য হইতে প্রথম বিলুপ্ত হইবে পগপাল। উহার ধ্ধংস প্রাত্তির পর একের পর এক সকল প্রজাতি এর্রপ দ্রুত ধ্ণংসপ্রাপ্ত হইবে যেভাবে ছিন্নমালার দানাাুলি পর পর দ্রুত পতিত श़।

উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন কায়সান একজন যঈফ রাবী।
সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতে বাগবী বর্ণনা করেন : সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব বলেন, ‘আল্মাহ্হ তা‘আলা এক হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্য হইতে ছয়শত জলভাগে রহিয়াছে এবং চারিশত রহিয়াছে স্থলভাগে।'

ওয়াহাব ইব্ন মুনাপ্সিহ বলেন-আল্লাহ্ তা‘আলা আঠার হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। দুनিয়া উহাদের ম্য্যকার একটি আলম।

মুকাতিল বলেন-আলমের সংখ্যা ইইতেছে আশি হাজার।
কা‘ব আহবার বলেন-আলমের সংখ্যা আল্লাহ্ তা‘আলা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।
ইমাম বাগবী উপরোক্ত অভিমতসমৃহ ঢুলিয়া ধরিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত খুদরী (রা) বলেন, আল্gাহ্ তা‘আলা চল্নিশ হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। সমগ্র দুনিয়া উহাদের মধ্য হইতে মাত্র একটি আলম।

यাজ্জাজ বলেন-‘আলম’ বनিতে দুনিয়া ও আখিরাতে সৃষ্ট ও সৃজ্তিত্যা প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কেই বুঝায়।

ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করেন, যাজ্জাজের উক্ত অভিমতই সহীহ ও সঠিক। স্বয়ং আল্নাহ্ তাআলা বলেন :


(ফিরআউন বলিল, ‘রব্বুল আলামীন’ আবার কি বস্তু? সে (মূসা) বনিল, তিনি আকাশমওলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যকার সকন বস্তুর প্রতিপালক প্রভু-यদি তোমরা বিশ্বাস করিতে।)

ইমাম কুরতুবী বলেন, "আল-আলম’ ‘আল-আলামাত’ (চিহ্ন নিদর্শন)’ হইতে উৎপন্ন।
আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, এই কারণেই আল্নাহ্ তা‘আলার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকেই ‘আলম’ বলা হয় যে, উহা আল্পাহ্ তা‘আলার অস্তিত্, একত্ব ও মাহাত্ম্যের এক একটি আলামত ও নিদর্শন। কবি ইবনুল মুআয বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { فيـا عجبـا كيف يعصت الا له ـ ام كيف يجـحده الجاحد } \\
& \text { وفى كل شـئ لـه ايـة ـ تدل على انـه واحد }
\end{aligned}
$$

‘কী আশর্য! মানুষ কিভাবে স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করে অথবা নাস্তিক কিভাবে তাঁহার অস্তিতৃকে অস্বীকার করে? প্রত্যেকটি বস্তুতেই তো তাঁহার অস্তিত্ৰের নিদর্শন রহিয়াছে। উক্ত निদর্শন বলিয়া দেয় যে, তিনি এক, অদ্বিতীয়।’

२. অশেষ দয়াময়, অসীম দয়ালু।

তাফসীর ঃ বিসমিল্নাহ্ শরীফের ব্যাথ্যায় ইহা আলোচিত ইইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম কুরতুবী বলেন رب الــالمـين , শব্দ দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় পরাক্রম ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষকে পরিজ্ঞাত করিয়া তাঁহার আযাবের ব্যাপারে তাহাদিগকে সতর্ক
 আশার সঞ্চার তথা তাঁহার রহমত লাভ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এভাবে অন্যত্রও তিনি তাঁহার বান্দাগণকে একদিকে তাঁহার রহমতের আশা প্রদান ও অন্যদিকে তাঁহার আযাবের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

‘আমার বান্দাগণকে খবর দাও যে, আমি অশেষ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। পক্ষান্তরে আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক ।'

তিনি অন্যত্র বলেন :



হयরত আবূ হারয়রা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ঈমানদাররা যদি জানিত, আল্লাহ্ তাআআলার নিকট কত শাস্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে কেইই জান্নাতের আশা করিতে সাহসী হইত না। পক্ষান্তরে কাফিররা যদি জানিতে পাইত, আল্মাহ্ তাআলার নিকট কত রহমত রহিয়াছে, তাহা হইলে কেইই তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ হইত না।

৩. ‘প্রতিদান দিবসের বাদশাহ'।

তাফস্সীর : এক্দল বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতের প্রথম শব্দকে لـ এবং আরেকদল বিশেষজ্ঞ مـالك রূপে পড়িয়াছ্ছন। উভয় কিরাআতই 犭দ্ধ এবং বিখ্যাত সাত কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ উহাকে লামে সাকিন দিয়া مـل রৃপপ কেহ কেহ পড়িয়াছেন কিরাআত শান্ত্র বিশেষজ্ঞ নাফে উহার শেষে v বর্ণ যুক্ত করিয়া পড়িয়াছেন।

একদল বিশেষজ্ঞ প্রথমোক্ত দুই কিরাআতের মধ্য হইতে প্রথম কিরাআতকে ও অন্যদল বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় কিরাআতকে অর্থগত দিক দিয়া শ্রেয়তর ও অধিকতর গহণযোগ্য বলিয়াছেন। তবে উভয় কিরাআতকেই তাঁারা ত্ধ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলেন।

আল্লামা यামাখশারী لــ K র্রপ কিরাআতকে শ্রেয়তর বলিয়াছেন। কারণ, উহা পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের কিরাআত।

কিংবা
 উক্ত

 মাত্র এবং ইহা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য সৃख্রের বর্ণনার পরিপন্থী।

ইব্ন শিহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতরাফ, আবদুল ওয়াহাব ইব্ন আদী ইব্ন ফয়ল, আবূ আব্দির রহমান ইযদী ও আবূ বকর ইব্ন দাউদ বর্ণনা করেন :

ইব্ন শিহাব বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীকक (রা), হयরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হयরত মুআবিয়া (রা) ও তৎপুত্র


উক্ত রিওয়ায়েতের সমর্থনে অন্য কোন রিওয়ায়েত নাই।

তিনি আরও বলেন :
(यেদিন উহা আসিবে,

 এই বে, দুনিয়ায় যদিও অন্যান্য বিচারপতি ছিল, কিন্তু আখিরাত্র অন্য কাহারো হাতে বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না। সেদিন তাঁহার বিচারকার্ব্যে অন্য কেছ শরীক হইতে পারিবে না।
 এই বে, উহা সকল মানব্ ও জ্বিনের হিসাবের দিন। উহা কিয়ামতের দিন। সেসদিন আল্লাহ্ ত‘আলা সকলকে তাহাদের কর্মফল প্রদান করিবেন। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল প্রদত্ত হইবে। তবে আল্লাহ্ ত‘‘আলা যদি কাহাকেও ক্ষমা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা।’

হযরত আব্বাস (রা) ছাড়াও অন্যান্য অনেক সাহাবা, তাবেঈ ও পূর্বসূরী বিভিন্ন তাফসীরকার উহার অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মূনত উহাই আয়াতের স্বাভাবিক তাফসীর।

 ‘ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান।’ ইমাম ইব্ন জারীর এই উখ্ধৃতি দানের পর মন্তব্য করেন, বর্ণনাটি দুর্বন ও গ্রহণের অযোগ্য।

মূলত আয়াতের উভয়বিদ তাফস্গীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তাহা ছাড়া উভয় পক্ষ উভয় তাফসীরকেই ুদ্ধ মনে করেন। তবে আয়াতের পূর্বাপর আয়াত বিবেচনা করিলে প্রথমোক্ত তাৎপর্যই স্বাভাবিক ও যুক্ত্যুক্ত মনে হয়। আয়াতের প্রথমোক্ত তাৎপর্যের সহিত নিম্নেক্ত আয়াতের সাদৃশ্য রহিয়াছে :
(সেদিন রহমানেরই রাজত্ণ কার্यকর ইইবে এবং কাফিরের জন্য হইবে কঠিন দিন।) পক্ষান্তরে আয়াতের শেষোক্ত তাৎপর্ব্যের সাদৃশ্য নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায় :

## 

আল্নাহ্ তা‘আলাই সর্বজ্ঞ। একমাত্র আল্নাহ্ ত‘আলাই الـمـلب (শাহানশাহ)। যেমন তিনি বলেন :
(আল্काহ इইতেছেন সেই সত্তা यিনি ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ্দ নাই। তিনি শাহানশাহ, পবিত্রত্ম, শান্তির উৎস।)

হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইইয়াছে ঃ
‘ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘আল্লাহ্ ত|‘আলার নিকট বান্দার ঘৃণ্যতম আখ্যা হইতেছে مللك الاملاك (শাহানশাহ)। আল্মাহ্ ভিন্ন অन্য কেহ مـلل (শাহানশাহ) নহেন ’ :
 করেন।
 ছিল বলিয়াই তিনি উহাকে ঐরূপ পড়িয়াছেন। ইব্ন শিহাব সেই প্রমাণ সম্বক্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্ন মারদুবিয়্যা কর্তৃক ঊদ্ধৃত একাধিক সনদে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) উহাকে (मालिকানা স্বত্q) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। ज़াল্gাহ্ ত|'আলা বলেন :
(निष्ठ आমि পৃথियी ও উহাতে অবস্থিত সেকল কিছুর মালিক এবং উহার সকল কিছূই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।)
 ঢাহিত্তেছি-মানুষের মালিকের নিকট।)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 আল্লাহ্র।) তিনি আরও বলেন :

অন্যত্র তিনি বলেন :
(সেদিন ত্রু রহমানেরই রাজত্ চলিবে আর কাফিরের জন্য হইবে বড়ই কঠিন দিন।)
আলোচ্য আয়াতসমূহে বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা‘আলার কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় মে, অন্য সময়ে তাঁহার কর্ত্ত্ব্ব চলিবে না। কারণ, রব্রুল আলামীন হিসাবে সকন সৃষ্টির উপর সকল সময়ে ঢাঁহার কর্ত্ত্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিচার দিবসের কর্ত্ণত্বকে জোর দিয়া বলার কারণই এই বে, সেদিন তাঁহার অনুমতি ছাড়া কাহারও কিছুই বলার বা করার ক্ষমতা থাকিবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ
(সেদিন द্রহ ও ফেরেশ্তারা সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে এবং রহমানের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেহ কথা বলিতে পারিবে না।)

অন্যত্র তিনি বলেন :
(अनন্তর সেদিন রহমানের ভয়ে


হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বুথারী শরীফ ও মুসলিম শরীফফ আরও বর্ণিত হইয়াছে :
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা আসমান ও যমীন নিंজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিবেন, আমিই শাহানশাহ (الـــلـ)। কোথায় পৃথ্বীর রাজ!-নাদশাহগণ (مـول)? কোথায় পরাক্রমশানী আমীর উমারাবৃন্দ (الجبـارون)? কোথায় দাষ্ডিক নাফরমননকুল (الـمتكبرون)? অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন-আজ সর্নময় কর্ত্ত্দ্দ কাহার হત্ঠে? একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র হস্তে।'

পৃথিবীতে আল্লাহ্ ডিন্ন তাঁহার সৃষ্টিও যে لــ নামে অভিহিত হইয়াছে, উহাতে শাহানশাহ বা রাজাধিরাজের অধিনস্থ রাজা অর্থ প্রকাশ করে। আল্নাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :
 তালূতক্কে রাজা (ملل) করিয়া পাঠাইয়াছেন।)

অন্যত্র তিনি বলেন :
(আর তাহাদের পচ্চাতে জনৈক রাজা ছিল যে রাজা (ملـ) জোর করিয়া প্রত্যেকটি নৌকা লইয়া যাইত।)

তিনি আরও বলেন :
(काরণ, তিनि তোমাদের মট্যে नবी সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে রাজা (ملل) বানাইয়াছেন।)

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে :
নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, $\qquad$ مثّل الـملوك على الاسـرة
সিংহাসনার্ড় বাদশাহদের দৃষ্টান্ত ইইতেছে $\qquad$ !

(मেদিন আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহাদের যथাयथ প্রতিফন দিবেন।)

তিনি আরও বলেন :

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (সা) বনেন ः
الكيس مـن دان نفـسـه وعمـل لـــا بــد الـــوت -
‘সেই ব্যক্কি প্রকৃত বুদ্ধিমান বে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজেই লইল এবং মর্ণোত্তর জীবনের জন্য কাজ করিন।

হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন \&

$$
\begin{aligned}
& \text { حـاسبـوا انفسكم هَبل ان تحـاسـبوا وزنـوا انفسكم قـبل ان توزنوا وتأهبـوا } \\
& \text { للعرض الاكبر على من لاتخفى عليه اعمـالكم }
\end{aligned}
$$

কাছীর (১ম খঙ্ড)—৩১
"তেশাদ্দর হিসাব নওয়ার আাগই নিজেরা নিজ্েেদের হিসান গহণণ কর। তোমাদের আমন পর্রিযাপিত হইবার পৃর্ব্রই নিজেরা নিজেদের আযল মাপিয়া লও। যাঁহার কাছে তোমাদের কোন


आা্নাহ् ত'আাना বনেন :
"،्यদিन তোমাদের হজিির করা হইবে সেদিন তোমাদূর কোন কিচুই গোপন থাকিবে না।"

8. ‘আমর্যা ত্যু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি।’

তাফসীর ঃ বিখ্যাত সাত কিরাআত বিশেষজ্ঞসহ অধিকাংশ কির্রাআত বিশেষজ্ঞ শক্দের $s$ কে তাশদীদ (দ্বিত্q) সহকারে পড়িয়াছেন। আমর ইব্ন যায়দ নামক জনৈক কিরাআত বিশশশষজ্ঞ উহাকে তাশদীদ ছাড়া প্রথম বর্ণ ; (হামযাহ)-কে যের দিয়া পড়িয়াছেন। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য কিরাআত বিশেষজ্ঞের কিরাআতের বিরোধী বিধায় আমর ইব্ন যায়দের উক্ত কির়াআত প্রত্যাখ্যানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া ᄂ। শক্দের অর্থ সূর্ব্যে কিরণ।

কেহ কেহ i (হামযাহ)-কে যবর দিয়া ও ی-কে তাশদীদ দিয়া
কেহ কেহ আবার i এর স্থলে ১ বসাইয়া $\leqslant$-কে তাশদীদ দিয়া هیL পড়িয়াছেন। আরবী সাহিত্যে অনুর্রপ ব্যবशার পরিদৃষ্ট হয়। यেমন কবি বলেন :

فهيال والامـر الذى ان تراحبت ـ مـوارده ضـاقت عليك هصـادر ه
'সাবধান! কোন কার্যের প্রবেশ পথ সুগম হইলেও যদি উহার নিক্রমণ পথ দুর্গম হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিও।'
 यবর দিয়া পড়িয়াছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ্দ্দয় উহাকে যের সহকারে পড়িয়াছেন। অবশ্য বনী আসাদ, রবীআহ ও বনী তামীম গোত্রত্য সমাপিকা ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বহুবচনে অনুক্রপভাবেই উচ্চারণ করিয়া থাকে।

العبادة سك্দের ব্যুৎপক্তিগত অর্থ হইল নীচতা, নত হওয়া। यেমন

 কর্মকারককে ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করিয়া আল্লাহ্ ত‘আলা ইবাদতকে একমাত্র াঁাহার জন্য নির্দিষ্টি হওয়া:ক বুঝাইয়াছ্ন। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাঁহারও ইবাদত করি না।

তেমনি আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাহি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও সাহায্য চাহি না। পৃর্ণ ইবাদত ইহাই।

পৃর্বসূরী জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'সূরা ফাতিহা কুরআনের তত্ত্বকথা এবং ৷یا
 সকন শিরক বর্জন করে এবং ‘ইয়্যাকা নাস্তাঈন’ বলিয়া বান্দা নিজম্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে যথেষ্ট না ভাবিয়া নিজেকে আল্লাহ্র সাহায্যের কাছে সোপর্দ করে। অন্যান্য অনেক আয়াতে মানুষকে উহাই শিক্ষা দ্দওয়া ইইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
"অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার নিকট নিজকে সঁপিয়া দাও। অনন্তর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের আমল সম্পর্কে অনবহিত নহেন।"

তিনি আরও বলেন :
 উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহারই উপর আমরা ভরসা করিয়াছি।"

অন্যত্র তিনি বলেন :
 সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক প্রতু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা’বূদ নাই। অতএব তাঁহাকেই অভ্ভাবক বানাও।"

পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা নাম পুরুু হিসাবে উল্লেখিত হইবার পর আলোচ্য আয়াতে তাঁহার জন্য মধ্যম পুরুষ ব্যবহৃত হইইয়াছে। বান্দা আল্মাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর যেন আল্লাহ্ তা‘আলার সামনে হাজির হইয়াছে। তাই এখন তিনি তাঁহার জন্য মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করিয়া বান্দাকে তাঁহার নিকট স্বীয় নিবেদন পেশ করিতে বলিতেছেন। ইহা দ্বারা তিনি এই বিষয়ের প্রতি ইপ্গিত প্রদান করিয়াছেন বে, পূর্ববর্তী আয়াতে তিনি স্বীয় মহিমান্থিত নামসমূহ উল্লেখ করিয়া যেক্প নিজের প্রশংসাত্ৰি উল্লেখ করিলেন, বান্দা যেন সের্রপ উহা উল্লেথের মাধ্যমে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেহ যদি তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা ছাড়া নামায আদায় করে, তাহা হইলে তাহা আদায় হইবে না।

হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি সালাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না, তাহার সালাত হয় না।’ হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান, আ‘লা ইব্ন আবদুর রহমান (হারাকার গোলাম) প্রমুখ বর্ণনাকারীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন :
‘আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত (ফাতিহা)-কে আধাআধি ভাগ করিয়া দিয়াছি। উহার মাধ্যমে বান্দা যাহা চায় তাহা পাইবে। বান্দা যখন বলে





আাল্ধাহ্ তাঅ্লালা তথন বলেন, ইছা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিউক্ত রহিয়াছ্ । আমার <াক্গা যাহা চাহিয়াছছ তাহা সে পাইরে। সে যখন বলে,


নতখল আল্লাহ্ তা‘আলা বান্লে, ইহা আমার বান্দার প্রাপ্য অংশ। অনন্তর সে যাহা চাহিয়াছে তাহ সে পাইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ ‘ইয়্যাকা না‘বুদু’র তাৎপর্য ইইতেছে-‘হে আমাদের প্রতিপালক প্রতু! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, একমাত্র ज্তেমাকেই ভয় করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট রহমত পাইতে তাশা রাখি। আমরা না অন্য কাহারও ইবাদত করি, না অন্য কাহাকেও ভয় করি, আর না অন্য কাহারও নিকট রহমত পাবার আশা করি। ‘ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা‘ঈন’-এর তাৎপর্য হইল যে, আমরা তোমার ইবাদত সহ সকল কার্ব্যে তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'

কাতাদাহ বলিয়াছেন-‘আয়াতটিতে আল্লাহ্ ত‘আলা তাঁহারই ইবাদত করিতে এবং সকল কাজে তাঁহারই সাহায্য কামনা করিতে স্বীয় বান্দাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।’
 আল্লাহ্ ত‘আनার ই বাদত করাই বান্দার মূন উদ্দেশ্য ও কাজ। পক্ষান্তরে তঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইল উক্ত মূল উদ্দেশ্য ও কাজের সহায়ক ব্যাপার। সুতরাং উদ্দেশ্যকে সহায়কের পৃর্বে উল্লেখ করাই সমীচীন। আল্নাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

প্রশ্ন হইতে পারে, আলোচ্য আয়াতের ক্রিয়াদ্যের জন্য বহুবচন কর্তা ব্যবহারের কারণ কি? नाমাयে প্রত্যেক মুসল্লীই একক ও স্বতন্ত্রভাবে আল্মাহ্ তা‘ালার নিকট একমাত্র তাঁহারই সাহায্য প্রর্থনার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা জানায়। এমতাবস্থায় ক্রিয়ার কর্তা তো বহু নহে, একজন। অনেক সময় সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বহুবচন ব্যবহ্হত হয়। এর্রপ ক্ষেত্রে শব্দটি বহহবচন হৃইলেও উহার পদবাচ্য একবচন হয়। ইহা সের্পপ সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নহে। তাই উহা এক্ষেত্রে প্রশোজ্য নহে।

তাফসীরকারগণ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, প্রতোক মুসল্লীই জামাআতে হউক কিংবা একাকী হউক, ইমাম কিংবা মুক্তাদী ইইক, যেইরূপপই নামাय আদায় করুক না কেন, সে নিজের ও তাঁহার মু'মিন ভাইদের পক্ষ হইতেই একমাত্র আল্নাহ্ ত‘‘আলার ইবাদত করার এবং কেবলমাত্র তাঁহারই সাহাय্য প্রার্থনা করার সংকল্প জ্ঞাপন করে বলিয়াই বহৃবচন ক্রিয়া ব্যবছ্তত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, হয়ত এক্ষেত্রে ভিয়ার কর্তা এক্জনই। কিন্তু সম্মানার্থে তাহার জন্য ব"হুনচন ব্যবহুত হইয়াছে। বান্দা যখন আল্ল!হ্রু ইবাদতে মশগুল হয়, তখন সম্মানিত বান্দায় পরিণত হয়। তাই আল্লাহ্ যেন তাহাকে বনিতেছেন, নামাযরত অবস্থায় তুমি সম্মানিত বিধায়


কিন্ুু নামাযের বাহিরে তোমার সহিত লক্ষ-লক্ বান্দা থাকিলেও অন্যান্য নান্দার পক্ক ইইতে আল্নাহ্ ত'আলার নিকট কোন নিবেদন পেশ করিও না; বরং নিজের একার পক্ষ ইইরে কর। তখন الستـعـين ই ই নিকট মুখাপেண্ম!

কেছ কেহ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আল্নাহ্ যের্পপ মহান, তেমনি তাঁহার ইবাদতও মহৎ কাজ। এই কারূে উক্ত মহৎ কার্य সম্পাদনকারীকে সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষাই এখান্ন দেওয়া হইয়াছে। অনেকের নিকট প্রিয়জনের দাসত্ও সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কবি বলেন :
لاتدعنـى الابيـا عبدها ـ فـانه اشـرف اســــنـي
‘ওহে তাঁহার দাস’-এই সম্বোধন ছাড়া আমাকে অন্য কোনভাবে সম্ধোধন করিও না। উহাই ইইতেছে আমার অধিকতর সম্মানিত নাম।'
 শব্দ ব্যবহার করিলে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট বান্দা একাই আল্মাহ্ ত‘‘আলার ইবাদত করে এবং সে একাই উক্ত মহা মর্যাদা ও মহা সম্মানের অধিকারী। পক্ষান্তরে বান্দার নিজের ও অন্যান্যের পক্ষ হইতে আল্গাহ্র ইবাদত করার কথা বাক্ত করিবার মধ্যে অধিকতর বিনয় ও ন্যতা থ্রকাশ পায়। এই জন্যই ক্রিয়ায় বহুবচন কর্তা ব্যবহ্রত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত বে মহা মর্যাদার কাজ তাহা আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক রাসূনুলুন্নাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন সময়ে عبد নামে আখ্যায়িত করা হইতেও প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্ পাক বলেন :
 নিবেদিত যিনি স্বীয় عبد -এর প্রতি আল-কিंতাব নাযিন করিয়াছেন।)

এখানে আল্মাহ্ তাআলা রাসূলূল্নাহ্ (সা)-কে عبد নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহল্য, রাসূলুল্নাহ (সা) উপর আল-কিতাব অবতীর্ণ করার ভিতর দিয়া আল্মাহ্ তাঁহাকে মহা সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। আর সে ক্ষেত্রেই তাঁহাকে عبـ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তিনি অন্যত বলেন :
 এইজন্য ধিক্কার দিয়াছে শে, আল্লাহ্র ষ যখন দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকে, তখন তাহারা তাঁাকে জড়াইয়া ধরার উপক্রম করে।"

এখানে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নামাযরত অবস্থার কথা বর্ণনা প্রসঙ্ আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে নিজের আব্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহাল্য, রাসূলুল্নাহ্র নামাযরত অবস্থা তাহার একটি স্যানজনক তুরুত্ণূপ্ণ অবস্থা।

অন্যত তিনি বনেন :
س،"出 সত্তা স্বীয় বান্দাকে নৈশভ্রমণ করাইয়াছেন তিনি পবিত্র ও মহান।"

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় जরুত্তৃপূর্ণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত বায়তুল মুকাদ্লাস পর্রর্রমণ করাইবার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে স্বীয় ‘আব্দ’ নামে র্অভিহিত করেন। বলাবাহহন্য, আল্লাহ্ ত‘আলার গুরুত্ণূূূ নিদর্শনাবলী দেখিতে যাওয়া ছিল রাসূলুল্নহহর জীবনের সবচাইতে ঔরতত্ব্হ সমানজনক ঘটনা।

রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত মহা মর্যাদাকর অবস্থাসমূহ বর্ণনা প্রসহ্গে আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে নিজ্জের ‘আবৃ’’ নামে আথ্যায়িত করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ ত‘আলার ‘আব্দ’ হওয়া তথা তাঁহার ইবাদত করা মহা মর্যাদার বিষয়। কাফিরদের সত্য প্রত্যাথ্যানের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক সময়ে খুবই মনঃঞ্জুণ্ন হইয়া পড়িতেন। এইর্রপ মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় আল্মাহ্ তা‘আলার ইবাদতে লিপ্ত ইইতে আল্নাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :


"আমি নিষ্য় জানি বে, তাহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার মনঃক্কুণ্ন দশা ঘটে। তুমি স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর ও নামায পড়িতে থাক। তোমার নিকট নিষ্চিত ব্যাপার (মুত্যু) না পৌছা পর্যন্ত স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাক।'

ইমাম রাयী স্বীয় তাফসীর গন্থে উল্লেখ করিয়াছেন বে, কেহ কেহ বলেন : مـتام
 রিসালাত আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হইতে প্রদত্ত হয় আর আবদিয়াত বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ্র দরবারে নিবেদিত হয়। তাহা ছাড়া রাসূল স্বীয় উম্মতের কন্যাণ সাধন করেন আর আল্লাহ্ তা‘আলা নিজেই স্বীয় আব্দের কন্যাণ সাধনের দায়িত্ গ্রহণ করেন।’

ইমাম রাयীর উদ্ধৃত উপরোক্ত অভিমত ও উহার সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আশর্য়র বিষয় এই বে, ইমাম রাयী উহাকে দুর্বল বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য বনিয়া আখ্যায়িত করেন नाई।

একদল আধ্যায্মিক সাধক (সূফী) বলেন ঃ নেকী লাভ অথবা আयাব ঠেকানোর উদ্লেশ্যে বে ইবাদত করা হয়, তাহা অনর্থক ইবাদত। কারণ, তাহা এক ধরনের স্বার্থপরতা। তেমনি यদি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেষ পালনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইবাদত করা হয়, তাহাও নিম্নস্তরের ইবাদত। পক্ষান্তরে সকল মহৎ ওণের পূর্ণতার অধিকারী মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি ভালাবাসার কারণে ও তাঁহার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, তাহাই উত্তম ইবাদত। এই কারণেই মুসল্লীরা নামাযের নিয়্যত اصلى (আমি আল্মাহ্র ওয়াশ্তে নামাय পড়িতেছি) বলিয়া থাকে। নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উफ্দেশ্যে নামাय পড়িলে উহা রাতিল হইয়া যাইবে।'

একদল তত্ত্ববিদ উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ ‘আল্মাহ্ তাআলাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ইবাদত করা এবং নেকী হাসিল ও আयাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা একই কথা। ইহা পরস্পর বিরোধী নহে। এই দুই ধারণা একই সহ্ে অন্তরে পোমণ করিয়া নামায পড়া সম্তব।' প্রসঞ্গত উল্লেখ্য, নবী করীম (সা)-এর নিকট একদিন এক বেদুইন

আরय করিল, आমি আপনার ন্যায় অথবা মুআযের ন্যায় সুন্দরভাবে স্বায় নিবেদ্ন নীরবে আল্মাহ় ত'আলার নিকট পেশ করিতে পারি না। আমি ফধু আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের ও দেযयখ ইইতে পরিত্রানের প্রার্থনা করি। রাসূলুন্মাহ্ (সা) বলিলেন, আমরাও উহারই চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে নিবেদন জানাই। (অর্থাৎ আমরাও উহার কাছাকাছি বা উহাকে কেন্দ্র করিয়া নিবেদেল জানাই।)

৫. 'আমাদিগকে সরন পথ প্রদর্শন কর।’
 س দিয়া السر الس বিখ্যাত ভাষাবিদ ফার্রা বলেন, বনী আজারাহ ও বনীী কলব গোত্রদ্যয় bll|l্দকে الز Kরপে উচ্চারণ করিয়া থাকে।

সূরার প্রথম অংশে আল্লাহ্ তা‘আলার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার নিকট বান্দার প্রার্থনা নিবেদিত হইত্ছে। যেমন ‘হাদীসে কুদসী’তে বর্ণিত হইয়াছে : (আল্লাহৃ তা‘আলা বলেন) উহার (ফাতিহার) অর্ধেক আমার অংশ এবং অর্ধ্ধি আমার বান্দার অংশ। অর আসার বান্দা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে।’

প্রার্থনার সর্ব্বাত্তম পদ্ধতি ইহাই যে, প্রার্থনাকারী স্বীয় প্রার্থনা আল্নাহ্ তা‘আলার নিকট পেশ করিবার পৃর্বে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। উদ্ধৃতির প্রার্থনা অন্য বে কোন.পদ্ধতির প্রার্থনা হইতে উত্তম এবং উহা মঞ্ֵুর লাভের সজ্ৰাবনা বেশী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে উক্ত পদ্ধতিতে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিত়েছেন। বান্দা প্রথমে আল্লাহ্ ত়া'়ালার্ প্রশংসা বর্ণনা করিবে। অতঃপর নিজের ও অন্যান্য মু’মিন ভাইদের অভাব ও প্রয়োজন ঢাঁহার নিকট নিবেদন করিবে। ইহাই আল্মাহ্ ত‘আলা কর্তৃক বান্দার জন্য মনোনীত প্রার্থনা সম্পর্কিত সর্বোত্তম পন্থা।

আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট বান্দার কোন কিছ্র প্রার্থনা করিবার একাধিক পন্থা রহিয়াছে। একটি হইল আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট স্বীয় প্রয়োজন সরাসরি জ্ঞাপন করা। অপরটি হইল, তাঁহার নিকট স্বীয় প্রয়োজন প্রকাশ করা। আলোচ্য আয়াত প্রথম প্রকারের প্রার্থনার দৃষ্নান্ত।

প্রার্থনা দিতীয় পদ্ধতির আবার দুই র্গপ। একটি রাপ এই বে, উহার পূর্বে কোন স্রুতি বাক্য উচ্চারিত হয় না; বরং সরাসরি বক্তব্য পেশ করা হয়। যেমন হয়রত মূসা (আা) বলিয়াছেন :
',
 প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করিবে, আমি তাহার অবশ্যই মুখাপেক্ষী।"

দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রার্থনার দ্বিতীয় ক্রপ হইন এই বে, প্রার্থনার পূর্বে বান্দা আল্লাহ্র গুণ বর্ণনা সহকারে বক্তব্য পেশ করিবে। যেমন হযরত ইউনুস (আ) বলিয়াছেন ঃ
 নাই। তুমি মহান ও পবিত্র। নিশ্য আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।'
 বর্ণনা করিরে। যেসন কবি বলেন :


 जाহার आর কিছু বর্ণনা ক্যার প্রয়াজন হয় না।


 एয়। কथनও বা উহার পূর্বে কোন কারক অব্য় ব্যবহ্ত হয় না। आলোচ্য জায়াতিি শেমোক্ত প্রকারের দ্ষাত।
 দাও; আমাদিগকে সরল পথের সগ্গান দাও, आমাদিগকে সর্রল পথ প্রদর্শন কর ও আমাদের
 の\% :


 তাহাকে সরন পথ প্রর্শন কর্রিয়াছেন।’ উহার আরেকটি দৃষান্ত :

অना প্রকারের একটি দৃষষ্ত :




 বক্রতামুক্ত সর়ল সুশ্পষ্ট পথ।' সকল आরাব গোত্রই এই অর্থে উহা ব্যবহার করে। কবি জারীর ইব্ন জাত্য়্যা আন্ খাত্যী নিম্ন পৃত্তিতে উহাকে উক্ত অর্থ্ৰ ব্যবशার করিয়াছেন :
امـير الــؤمنـين على صراط ــاذا ا عوج الــوارد مستتقيم
 কর্রে।"
 অবস্থা ইত্যাদির অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। বক্র কथা, কার্য, जুণ বা অবস্থা বুঝাবার জন্য



তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপে : ব্যাপারে তাহাদের শব্দ প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকিলেও তাৎপর্য একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ সকলের কথার তাৎপর্য হইল এই বে, ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ হইতেছে, ‘আল্নাহ্ তা‘আলা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের পথ।'
 কুরআন’।। হयরত আनी (রা) হইইতে ধারাবাহিকভবে হারিছ্ আওয়ার, তাহ়ার ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ ইব্ন মুখতার তাঈ, হামযাহ-আय-यাইয়াত, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামান, হাসান ইব্ন আরাফা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন :
 কিতাব।

এই রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী হামযাহ ইব্ন হাবীব আয় যাইয়াত হইতে উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সনদে ইমাম ইব্ন জারীরও উপরোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন।
 প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত যে. ‘মারফু হাদীস’ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একাং এই :
'(নবী করীম (সা) বলেন) আল-কুরআন হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার শক্ত রজ্জু; উহা সূশ্ম জ্ঞানে পরিপূর্ণ উপদেশ গ্রন্থ এবং উহাই হইতেছে ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’।’

উক্ত বর্ণনা ‘মওকূফ হাদীস’ রূপে হযরত আলী (ক)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবেও বর্ণিত इইয়াছে। অবশ্য উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হওয়ার পরিবর্তে হযরত আলী (ক)-এর উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও সম্ববপর। আল্মাহৃই সর্বজ্ঞ।

আবদুল্নাহ হইতে ধার্রাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মনসূর ও হযরত ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

 আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করেন ঃ
"হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন,


আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক, আবূ সালেহ ও ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস সুদ্দ্যুল কবীরও উপরোক্ত ছাদীস বর্ণনা করেন।
কাছীর (১ম খ(ञ)—৩২

হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ সহ একদল সাহাবা হইতে ক্রমাপত মুররা হামদানী ও
 হইতেছে ইসলাম।

হযরত জাবির (রা) আবদুল্নাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ উকায়ল বর্ণনা করেন্র :


ইবনুল হানাফিয়্যাহ বলেন, ${ }^{\circ} \mathrm{O}$ অन्য কোন দীन তিनি কবূল করেন না।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন,
হযরত নাওয়াস ইব্ন সুমআন হইতে ক্রমাগত জুবায়র ইব্ন নাফীর, মু‘আবিয়া ইব্ন সালেহ, লায়ছ ইব্ন সা‘দ, আবুল আ‘লা হাসান ইব্ন সাওয়ার ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ
‘নবী করীম (সা) বলেন-আল্ণাহ্ তা‘আলা একটি উপমা 斤িয়াছেন। একটি সরলল রাস্তা
 দেওয়াল দুইটিতে কতজলি উনুুক্ত দ্বার রহিয়াছে। দ্বারগ্তলিতে পর্দা ঝুলিয়া রহিয়াছে, রাস্তার ফটকে একজন আহ্মায়ক রহিয়াছে। সে লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে-‘ওহে লোক সকল্য তোমরা সবাই এই রাস্তায় আস। উহা ছাড়িয়া বাঁকা রাস্তায় যাইও না।’ উক্ত রাস্তার উপরও একজন আহায়ক আছে। কেহ দেওয়ালের কোন দুয়ারের পর্দা তুলিতে চাহিলে সে ডাকিয়া বলে-খবরদার, উহা তুলিও না। ডুলিলে বিপথপামী হইবে। সেই সরল রাস্তাটি ইসলাম। দেওয়াল দুইটি হইল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানা। পর্দা টানান্ো দুয়ারণ্তলি হইতেছে নিষিদ্ধ কাজসমূহ। রাস্তার ফটকে আহ্নানরত ব্যক্তি হইতেছে আন-কিতাব। রাস্তার উপর অবস্থানরত লোকটি হইল মু’মিনের বিবেক।'

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীরও উক্ত হাদীস উহার অন্যত্ম বর্ণনাকারী লায়ছ ইব্ন সা‘দ হইতে উর্ধ্ণতন সনদে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত নাওয়াস ইব্ন সুমআন (রা) হইতে ক্রমাগত জারীর ইব্ন নাফীর, খালিদ ইব্ন মা‘দান, বাজীর ইব্ন সা‘দ,. বাকীয়্যাহ, আলী ইব্ন হাজার, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঔ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

উহার সনদ حسن صحيح (বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য)। আল্মাহ্ সর্বঞ্ঞ।
মুজাহিদ বলেন-行

উক্ত তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক এবং উহা পূর্ব্বেক্ত তাৎপর্য সমূহের বিরোধী নহে।
আসিম আহওয়ান হইতে ক্রমাগত হামযাহ ইব্ন মুগীরাহ, আবূন নयর হাশিম ইব্ন কাসিম প্রমুখ রাবীর সনদে আবূ হাতীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ
‘একमা আবুল आनীয়্যা বলেন, ${ }^{\circ}$ তাঁহার পরবর্তী দুই খনীফা'

বর্ণনাকারী আসিম বলেন, আমরা আবুন আলীয়্যার এই ব্যাথ্যা হযরত হাসান বসরীর নিকট উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, আলীয়্যা ঠিকই বলিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত তাফসীরসমৃহের প্রত্যেকটি ওদ্ধ ও সঠিক। উহাদের একটি অপরটির সহিত সংঘর্ষশীল নহে। বরং উহাদের একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অগ এবং একটি আরেকটির সমর্থক ও পরিপূরক। কারণ, যে ব্যক্তি নবী করীম (সা) হयরত আবূ বকর সিmীক ও হযরত উমর (রা)-কে অনুসরণ করে সে ব্যকক্তি সত্যকেই অনুসরণ করে। ত্মেনি বে ব্যাক্তি ‘সত্য’ কে অনুসরণ করে, সে ইসলামকেই অনুসরণ করে। তেমনি বে ব্যক্তি ইসলামকে অনুসরণ কার, সে কুরআনকেই অনুসরণ করে। ‘আন-কুর্রন’’ হইন আল্লাহ্র কিতাব, তাঁহার মজবুত রশশি এবং তাঁহার সরন ও সোজা পথ। সকল প্রশংসা আল্মাহ্ তা‘আলারই প্রাপ্য।

হযরত আদ্দুল্নাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়াত়লল, আ‘মাশ, ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দাহ, ইবরাহীম ইব্ন মাহদী আল মাসীসী, মুহাশ্মদ ইব্ন ফ্যল সাকতী ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন :

হयরত আদ্মল্মাহ বলিয়াছেন المِرَاط中थ।

ইমাম জা‘ফর ইব্ন জারীর বলেন, আমার নিকট "~ْ অধিকতর গ্রহণয়াগ্য তাৎপর্য হইতেছে এই :
(下ে প্রভু!) তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও দানে ধন্য বান্দাদের জন্য তুমি যে সব কথা ও কাজ পছন্দ ও মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে উহা করার তাওফীক দান করিয়াছ, আমাদিগকে উহার উপর দৃছ় ও অবিচল থাকার তাওফীক দান কর।'

মূনত উপরোক্ত পথই হইতেছে সিরাতুল মুস্তাকীম। কারণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ সহ অন্যান্য নেককার বান্দা আল্পাহ্ তা‘আলার বিশেষ দান ও নি‘আমতে ভূষিত ছিলেন। তাই তাঁহাদিগকে অনুসরণ করার তাওফীক ও সৌভাগ্য যাহারা লাভ 'করে তাহারা রসূলগণকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার, আল্নাহ্ তা‘লার কিতাবকে আঁকড়াইয়া থাকিবার, তাঁহার আদেশ-নিষেষ পালন করিবার এষং নবী করীম (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য নেককার বান্দাকে অনুসরণ করিবার তাওফীক ও সৌভাগ্য লাভ করে। আর ইহাই হইতেছে الصِبرَاطَ الْمُسْتَقَتْمْ

প্রশ্ন হইতে পারে, মূ’মিন বান্দা তো হিদায়েতের নি‘আমতে ভূষিত হইয়াই মু’মিন ইইয়াছে। সে কেন প্রতি সালাতে আবার অহরহ হিদায়েত বর্ণনা করিবে? ইহা কি 'অর্জিত বস্তু পুনঃঅর্জনের’ প্রচেষ্টার শামিল নহে?

উত্তরে বলা যায়, উহা অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জনের (تحصيل حـاصل) অহেহুক প্রচেষ্টা নহে। কারণ, মু’মিন ব্যক্তির বে, ‘প্রভু যতটুকু হিদায়েত আমাকে দান করিয়াছ, উর্হাতে আমাকে অবিচল রাখ এবং বে হিদায়েত আমি এখনও লাভ করি নাই তাহা আমাকে দান করা আমার জ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়াইয়া দাও; অধিকতর ইলম ও মা‘রিফাত সমৃদ্ধ করিয়া দাও এবং আমাকে অধিকতর নেক আমল করার তওফীক দাও।

বলাবাহুল্য, অনুঞ্রপ সবিস্তার প্রার্থনায় ‘তাহসীলে হাসিল’ অনুসৃত ও অপরিহার্য হয় না; বরং প্রত্যেক মু’মিনের জন্য উহা জরুরী। আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় বান্দার অভাব ও প্রয়োজন

মিটাইবার জন্য সদা প্রস্তুত। ৷ে বান্দা বারংনার কান্নাকাটি করিয়া তাহার অভাব পূরণের জনj তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর্রে থাকক তাহার প্রার্থনা তিনি অবশ্যই মঞ্ֵুর করেন।

উক্ত মর্মে স্বয়ং আল্মাহ্ তাআলান বলেন :

‘হে মু’মিন সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাছৃর উপর, তাহার রাসৃলের উপর, রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং অতীতে অবতীার কিতাবের ঊপর ঈমান রাখ।'

এই আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা মু’মিনদের নিশয়ইই নতুন করিয়া ঈমান আনিতে নির্দেশ দেন নাই; বরং অর্জিত ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকিতে এবং অধিকতর ইলম ও মারিফাতের দ্বারা উহাকে সবন ও সমৃদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছ্নে। ইহা অবশ্যই অর্জিত বিষয় পুনরর্জনের আদেশ নহে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

বস্তুত হিদায়েত লাভ করার পর হিদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তি যাহাতে হিদায়েতের উপর অবিচল থাকিতে পারে এবং উহা আরও সবল ও সমৃদ্ধ করিতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা তাহার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তা‘আলা স্বয়ং মু’মিনদের নিম্নক্রপ প্রার্থনা করিতে বলেন :

‘হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমাদিগকে হিদায়েত দান করিবার পর আমাদের অন্তরগুলি বিপথগামী করিও না। অনন্তর তুমি আমাদিগকে নিজের তর্ হইতে আরও রহমত দান কর। নিকয় তুমি মহা দানশীল।’

হযরত আবূ বকর (রা) মাগরিবের নামাযের তৃতীয় রাকআতে ফাতিহিা পড়ার পর উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিতেন।

উপরোক্ত আলোচনা সমুহের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে হিদায়েতে অবিচন রাখ এবং বিপথপামী হইতে দিও না। (পরন্তু আমাদিগকে অধিকতর হিদায়েত প্রদান কর)।

৬. ‘চাহাদের’ পথ যাহাদদর पूমি অনু্থহ দান কর্রিয়াছছ;
१. यাহারা অडিশল্ড নহে এবং পথভ্রষ্ট ও নহে।’'

 চাহিয়াছে তাহা পাইবে।'

মূলত হযরত ইবุন আব্বাস (রা) হইতত বর্ণিত পৃর্রোল্নিখিত তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক 3 প্রশশ্ত।



আল্লামা যামাখ্শারী বলেন, কেহ ককহ উহাকে পূর্ববর্তী আয়াতের - সর্বনামের (হাল) হিসাবে বـال বিভক্তি সহকারে (যবর দিয়া) পড়িয়াছেন। নবী করীম (সা) এবং হযরত উমর (রা) উক্তরূণপ পড়িত্নে। ইব্ন কাছীর হইতেও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে نصب দিয়া পড়িনে পূর্ববর্তী আয়াতের অন্তর্তত انـمـت সমাপিকা ক্রিয়াটি উহার নসব বিভক্তির عامل (সংঘটক) হইবে।

আয়াতত্রয়ের তাৎপর্য এই ঃ আমাদিগকে সরন পথ দেখাও-যাহান্দিগকক বিশেষ দানে বিভূষিত করিয়াছ সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও অন্যান্য নেককারগণের পথ-তাহারাই (হিদায়েতপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত এবং আল্লাহ্ তা‘আলার বিধি-নিষেধ পালনকারী; যাহারা অভিশণ্তু তাহাদের পথথ নহে। কাহারা অভিশণ্ণ? যাহারা সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া এবং চিনিয়াও উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই অভিশপ্ত। সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা নহে; রবং সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা হইতেছে ঢাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। याহারা পথত্রষ্ঠ তাহাদের পথও নহে। কাহারা পথভ্রষ্ট? यাহারা অজ্ঞতার কারণে সত্যল্রंষ্ট ও সত্য ইইতে বিচ্যুত তাহারাই পথঅ্রষ্ঠ। সত্য-বিদ্বেষ নহে; বরং সত্যের প্রতি অনীহা ইইতেছে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

 একই শ্রেণীভুক্ত নহে; বরং দুইটি পৃথক শ্রেণী। তাহাদের এই পার্থক্যের প্রতি ইপ্গিত প্রদানের
 ইয়াহুদी জাতি ও নাসারা জাতি। الْ হইল নাসারা জাতি।

এক দল ব্যাকরণবিদ বলেন, আয়াতে প্রযুক্ত
 শ্রেণী ও পথঅ্রষ্ট শ্রেণী উভয়ই আল্মাহৃর দানে বিভূষিত শ্রেণী হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র।


غير صراط الـــنضوب عليـهم ولاصراط الضـالـين

ज্র্থাৎ (আমাদিগকে সর্ল পথ দেখাও-যাহাদের তুমি বিশেষ অনুগ্রেে ভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ) যে পথ অভিশণ্তদের পথ হইতে ভিন্ন এবং পথভ্রষ্টদের পথ নহে।

পৃর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে বলা হইয়াছে, 'আমাদিগকে সরন পথ দেখাও, যাহাদের হুমি অনুগহে চৃষিত করিয়াছ তাহাদের পথ দেখাও।' উক্ত বক্তব্যের আলোকে বিবেচনা করিলে আলোচ্য
 বিভ̧বিত করিয়াহ তাহাদের পথ।

মূनख ইश পৃর্ব বর্ণিত
 ن
 পরিত্য निয়াছছন :


وَكَفْى بِاللَهِ عَإِيْمًا -
‘অनন্তর যাহারা আল্নাহ্ ও রাসূলকে অনুসরণ করে, তাহারা সেই সকল বান্দার সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ত'আলা বিশেষ দানে ধন্য করিয়াছেন। তাহারা হইতেছে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেক্কারগণ। কতই উত্তম সঙ্łী তাহারা। আল্মাহৃর তরফ হইতে এই দান। এই ব্যাপারে আল্মাহ্র জ্ঞানই যথেষ্ট।’
 P
‘তোমার দাসত্ণ ও আনুগত্যের দানে যাহাদের ধন্য করিয়াছ, তাহাদের পথ; তাহারা হইতেছেন তোমার ফেরেশতাবৃন্দ, নবীকুন, সিদ্দীকগণ ও নেক্কার সম্প্রদায়।’

নিম্নোক্ত আয়াতও আলোচ্য আয়াতের অনুর্রপ :


 এর তাৎপর্য হইল শুধু 'নবীগণ’।
 -এর তাৎপর্য হইল 'মু'মিনগণ'। মুজাহিদও অনুর্রপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকী‘ বলেন ঃ উহারা হইতেছেন 'মুসনমানগণ’।
আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন : "উহারা হইড্তেেন নবীকুল ও তাহাদের অनুসারীবৃন্দ।'
2. একই বস্তুর পরিচয়ের জन্য ব্যবহৃত দুইটি সমান পরিচয় জ্ঞাপক শদ্দের দিতীয়টিিক প্রথমটির بـل (বদল) বলা হয়। পক্ষান্তরে একই বস্তুর পরিচঢ়ের জন্য দুইটি পদ ব্যবহু হইলে এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত হইলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির عطف البيـن (আতফুল বয়ান) বলা इয়। -অनूবাদক
 মানাই সঙ্গভ। সাহিত্যে موصوف -কে উহ্য রাখিয়া শ্বু উহার صفت -কে উল্লেখ করার প্রথা রহিয়াছছ। यেমন কবি বলেন-
كانك جمل مـن جمـال بنـى اتيش - يـعقع عنـد رجليـه بشن
"তুমি যেন বনূ উকায়শ গোত্রের একটি উ育 याহা দুই পায়ের সাথে একটি মশক লইয়া চলে।"

উক্ত চরণের বাক্যাটি ছিল এইর্রপ :
كانك جمـل مـن جمـال بنـى اتـيش


 করা হইয়াছে।

একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, কোন অর্থ প্রদান করে নাই। বাক্যাটি মূলত এইর্রপ ছিল :


সাহিত্যে এইর্পপ ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। যেমন কবি আজ্জাজ বলেন ঃ
فـى بـئر لاحور ـ الـسـى و مـاشـر
‘শে অভ্ঞাতসারে দৌড়াইয়া কৃপে পড়িয়া গেল।’ এথানে ر শদ্দের পূর্ববতী y শব্দটি অতিরিক্ত। উহা কোন অর্থ প্রদান করে নাই। মূল বাক্যটি এইক্রপ ছিল :
فـى بـــر حور ـســى و مـا شــر

মৃলত উক্ত বিশেষজ্ঞদের এই মতটি ভ্রান্ত। আমি ইতিপৃর্বে উক্ত y শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য ও রহস্য বর্ণনা করিয়াছি, উহাই সঠিক ও খদ্ধ। এখানে ४ শব্দটি অতিরিক্ত ও অর্থহীন নহে বলিয়াই হयরত উমর (রা) ע শব্দের জায়গায় উহার সমার্থক শব্দ غ আনিয়া আয়াতটি এইkূপে পড়িত্নেঃ: غير الـمغوب عليهم وغير الضـالـين

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ‘মাশ ও আবূ মু‘আবিয়ার একটি বর্ণনার ভিত্তিতে


হयরত উমর (রা) এইর্ণপ পড়িতেন- غير الـمـنضضوب عليهم وغيـر الضـالـين
উক্ত বর্ণনার সূত্র শুদ্ধ। হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনিও আলোচ্য আয়াত়ঢি উক্তরূপে পড়িতেন। তাহাদের এইর্রপ পড়ার ব্যাখ্যা স্বর্ণপ বলা হয় যে, তাহারা উহা আদত হিসাবে নহে; বরং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে উক্তর্পে পড়িতেন।

ইशাতে প্রমাণিত হয় বে, এখ়ানে y শব্দটি অতিরিক্ত ও অনর্থক নহে। কেহ যাহাতে


ना মনে করে, তজ্জনা ও বিশেষত শদ দুইটি বে দুইটি পৃথক শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত তাহা









ইয়াহৃদী ও नाসারা এই উভ্য় সশ্প্রদাশ্রের প্রত্যেক সশ্প্রদায়ই একৃদিকে বেমন পথভষ্য,



ইয়াহ্দী সশ্প্রদায় সম্পক্কে আা্লাহ् ত'অাनা বলেন :
 উপর তাঁহার গयব আপতিত হইয়াছা। পঙ্ষাত্তরে নাসারা সশ্শ্রদায় সশ্পর্কে তিনি বলেন :

 হইতে বিদ্যিত ইইয়াহা।


 ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :
 ज্ञেফতার কর্য়য়া লইয়া গেন। ज্থেফত্তককৃত ব্যক্তিগণ নবী কর্রীম (সা)-এর নিকট নীত হইয়া





 ফুফুকে মৃক্তি দিলেন। মूক্তি দিবার পর তিনি একটি লোক সল্গে কর্রিয়া অামার ফুফুর নিকট্ট जाসিটেন এবং লেই লোকটির দিকে ইস্তিত করিয়া আমার ফুফুকে বনিলেন-ইহার নিকট ইইতে সওয়ারী অপ্ চাহিয়া নিন। আমার ফুফুর ধারণা, লেই লোকটি আनী ছইবেন। আমার


(সা) একজন সঞुদয় মহামানব। এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল। ৷স তাঁহার দারন অনুগৃইীত হইল। আরেক ব্যক্তি আসিল। সেও ভাঁহার দান্ন ধন্য হইল। (এইর্প চ্তাঁহার ভাণ্ডার মান্যব কল্যাণে নিয়োজিত)। আমি (‘আদী ইব্ন হাতেম) নবী করীী (সা)-এর খিদমতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, তাঁহার নিকট নারী কি শিখুরাও আসে। তিনি তাহাদদর সহিত নিরহংকারভাবে মেলাামশা করেন এবং তাঁহার চরিত্র এত মধুর যে, তাহারা নিঃসংকোচে তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করে। আমি বুঝিতে পাইলাম শে, তিনি রোমক সম্রাট কি পারন্য
 বলিতেছ না? আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ আছে কি? কেন তুমি اللّه বলিতিছ না? আল্লাহ অপেক্ষা মহান কিছু আছে কি? ইহা অনিয়া আমি ইসলাম গ্গহণ করিলান। দেখিলাম,
 ইইতেছে ইয়াহুদী জাতি এবং الضـالـين ইইতেছে নাসারা জাতি (অসমাপ্ত) |'

ইমাম তিরমিयী উক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী সিমাক হইতে উর্ধ্সতন সনদাংশে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য রাবীর সূত্রে অনুক্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সিगাক ইব্ন হারব ভিন্ন অन্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত ইইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। উহা غر يـب ইইলেও حسن غريـبـ (বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য)।

হযরত আদী ইব্ন হাতেম ইইতে যथাক্রুমে মারী ইব্ন কিতরী, সিমাক ইব্ন হারব, হাম্মাদ ইব্ন সালামা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত আছে:
"হযরত ‘আদী ইব্ন হাতেম (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর निকট غ்
 الــمـنضـوب عليـهم
‘আদী ইব্ন হাত্মে (রা) হইতে যথাক্রমে শা‘বী, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনিয়া প্রমুখ বর্ণনাকারীর সনদেও অনুর্পপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ‘আদী ইব্ন হাতেম (রা)-এর আলোচ্য হাদীসটি একাধ্বিক সূত্রে ভিন্ন ভিন্নভারে বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের উল্লেখ দীর্ঘ হইবে বলিয়া এখানে ঊহা পরিত্যক্ত হইল।

জনৈক সাহাবী হইতে যথাক্রমে আবদুল্নাহ ইব্ন শাকীক, বুদাইল ইব্ন উকায়লী, মা‘মার ও আবদুর রায়্যাক বর্ণনা করেন ঃ
 যাইতেছিলেন। বনূ কয়েন গোত্রের জটৈক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, হে আল্মাহ্র রাসূল!

 ঊপরোক্ত হাদীস আবদুল্নাহ ইব্ন শাকীক হইরে حـيـث مـرسـل (সাহাবী রাবীর নাম উহ্য) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যত্র উরওয়ার এক রিওয়াত়েতের সনদে সাহাবা রাবী হিসানে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর নাম উল্লেখিত ইইয়াছে। আল্লাহই সর্বঙ্ঞ।

হযর্ আবূ যর গিফারী (রা) হইতে আবদুল্মাহ ইব্ন শাকীক, বুদায়ল ইব্ন মায়সারাহ্, ইবরাহীম ইব্ন তোহমান প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :
 কাছীর (১ম খণ) —৩৩
 জাতি;

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যथাক্রমে আবূ মালিক, আবূ সালেহ ও সুদ্দী এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সহ একদল সাহাবী হইতে যথাক্রূম মুবার্রা হামদানী ও সুদ্দী বর্ণনা
 الضـالـين হইতেছে নাসারা জাতি।

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) ছইতে যাহ্হাক এবং ইবন জুরায়জ বর্ণনা করেন :
 الضـالين হইতেছে নাসারা জাতি।'

রবী’ ইব্ন আনাস,‘ আদ্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ বহৃসংখ্যক তাফসীরকারও অনুক্রপ ব্যাথ্যা বর্ণনা করেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাত্ম বলেন, ‘আল মাগุদূবি আলায়হিম’ এবং ‘আদ্দাল্লীন’ এর উপরোক্ত তাফসীরের পরিপন্থী কোন তাফসীর কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জ্ঞাত নহি। উপরোল্নেখিত হাদীস ও নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ হইতেছে মুফাসৃসিরগণ কর্তৃক বর্ণিত এতদসম্পর্কিত তাফসীরেরে ভিত্তি ও উহার যথার্থতার প্রমাণ।

সূরা বাকারায় ‘বনী ইসরাঈল’ সশ্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন :


‘তাহারা বে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রয় করিয়াছ, উহা অত্তন্ত নিকৃষ্ট। উহা এই ভে, আল্লাহ ত‘আলা यাহা নাযিল করিয়াছেন তাহারা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন স্বীয় কৃপা বর্ষণ করেন। তাহারা ক্রেধের পর ক্রোধ দিশাহারা হইয়া ফিরিতেছে। অনন্তর কাফিরদের জন্য নাঞ্থনাকর শাত্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

সূরা মায়িদায় আল্মাহ্ ত‘আলা বলেন :


سْوَاء السَبِّيْلِ -
‘বল, আমি কি তোমাদিগকে আল্木াহূর নিকট প্রাপ্তব্য প্রতিদানের দিক দিয়া নিকৃষ্টতম লোকদের পরিচয় দিব? স্বয়ং আল্লা২্ যাহাদের অভিশপ্ত করিয়াছেন, যাহাদের উপর তাঁহার গযব আপততিত হইয়াছে এবং যাহাদের মধ্য হইতে তিনি বানর, ওকর ও তাগুতের গোলামে পরিণত করিয়াছেন তাহারাই। তাহাদের অবস্থান খুবই নিকৃষ এবং সত্য হইতে তাহারা সর্বাধিক বিচ্যুত।

তিনি আরও বলেন :

"বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা দাউদ এবং ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখে অভিশপ্ত হইয়াছে। উহা এইজন্য বে, তাহারা অবাধ্য হইত এবং সীমা লজ্যন করিত। তাহারা যে পাপাচারে লিপ্ত ছিল তাহা হইতে বিরত হইত না। তাহাদের আচরণ ছিল বড়ই জघন্য।'

জীবন চরিত গ্রন্থে বর্ণিত ইইয়াছে : একদা যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল সত্য ধর্মের সন্ধানে একদল সঙ্গীহ সিরিয়া গমন করেন। ইয়াহুদীরা তাহাকে বলিল, তুমি আল্নাহর গयব মাথায় না লইয়া আমাদের ধর্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যায়দ বলিলেন, আমি উহা সহিতে পারিব না। তিনি ইয়াহুদী ধর্ম বা নাসারা ধর্ম কোনটিই গ্রণ করিলেন না। অথচ তিনি মুশরিকদের ধর্ম ও মৃর্তিপূজা হইতেও দূরে রহিলেন। তিনি স্বীয় বিবেক বুদ্ধি ও সহজাত স্বভাব অনুযায়ী চলিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গীণ থৃস্টান ধর্ম গ্রণ করিলল। কারণ, তাহারা উহাকে ইয়াহুদী ধর্ম অপেক্ষা সত্যের কাছাকাছি মনে করিল। হযরত ওরাকা ইব্ন নওফিল (রা) তাহাদের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁহাকে নবী করীম (সা)-এর মাধ্যমে হিদায়েতের নি‘আমত দ্বারা সৌভাগ্যবান করিয়াছিলেন। নবৃওত লাভ করিবার কালে নবী করীম (সা) বে ওহী প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন, তিনি (হযরত ওরাকা) উহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন।

## ‘দাল্লীন’ ও ‘জাল্লীন’ সমস্যা

 স্থান পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত। ض এর উচ্চারণ স্থান হইতেছে জিহবার তিন দিকের প্রান্তভাগ এবং তৎসন্নিহিত দন্তমূল। পক্ষান্তরে Ł এর উচ্চারণ স্থান হইতেছে জিজার অপ্পভাগ এবং উপরস্থ মাড়ির সম্মুখের দন্তদ্বয়ের জথ্রভাগ। তদুপরি বর্ণদ্বয় উভয়ই
 উচ্চারণগত পার্থক্য নির্দপণ করা এবং তদনুयায়ী উহাদের সঠিক উচ্চারণ স্ছান হইতে উচ্চারণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তাই একদল ফকীহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত বর্ণদ্বয়ের একটির উচ্চারণ স্থানে অপরটি উচ্চারণ করা আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট ক্মমাযোগ্য ক্রুটি বলিয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত অভিমতই সঠিক ও ত্ধ্ধ। আল্লাইই সর্বজ্ঞ।

উল্লেথ্য यে, ض বর্ণকে আমিই অধিকতর তদ্ধক্রপে উচ্চারণ করিয়া থাকি-নবী করীম (সা)-এর বাণী বলিয়া কথিত এই উক্তিটি ভিত্তিহীন। উহা প্রকৃতপক্ষে াঁাহার বাণী নহে। আল্লাহৃই ভাল জানেন।

## ফাতিহার বিষয়বস্থু

 নর্ণনা করিয়াছ্নে:

সকন প্রশংসার মালিক ও ্রাপক একমাত্র আল্মাহ্ তাআলা। সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য নিবেদিত। তিনি মহা বিশ্বের প্রতিপালক প্রডু, পরম করুণাময় ও নিরতিশয় কৃপাপরায়ণ।

নিশ্য় একদ্দিন মানুযের ভান-মন্দ কার্যের বিচার অনুষ্ঠিত ছইবে। সেই দিন সকল কর্ত্থত্ব ও এখতিয়ার আল্লাহ্ ত‘আলা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। সুতরাং একদিকে যেমন বদকারদের ষ্বীয় পাপাচারের শাস্তি এড়াইবার কোন পথ থাক্বিবে, না, অন্যদিকে তেমনি নেককারদের স্বীয় পুণ্য কাজের পুরস্কার লাভের পূর্ণ নিচয়তা থাকিবে।

মানুম এক্মাত্র আল্লাহ্র দাসত্ ও ইবাদত করিবে এবং নিজ দাসত্ণ ও ইবাদতে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিিবে না।

মনুষ নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ ত‘আলার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিবে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে সে সর্বদা ওবুমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

মানুষ আল্নাহ্ তাআলার নিকট সঠিক ও সরল পথের নির্দেশনা প্রার্থনা করিবে। পৃথিবীতে সে সরল পথে চলিতে পারিনে আখিরাতেও জান্নাতে প্রবেশের পথ তাহার জন্য সহজ সরল হইয়া যাইবে। পৃথিবীর সরল পথ হইতেছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের পথ। যাহারা বস্তু জগতে তাঁহাদের অনুসৃত আধ্যাখ্ঘিক পন̌ চলিবে এবং তাঁহাদের সহিত আধ্যাখ্ঘিক পরিমণলে অবস্থান করিবে, তাহারা পারলৌকিক জীবনেও তাঁহাদের পথ ধরিয়া অনন্ত জান্নাত ধামে প্রবেশ ও বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ্ তা‘আলা, তাঁহার রাসূল, ঢাঁহার কিতাব ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া এবং নেক কাজ করুিয়া চির আনন্দ নিকেতন জান্নাত ধামে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করা।

আধ্যাখ্যিক জীবন অনুসরণের জন্য যের্গপ সঠিক ও সরলল পথ রহিয়াছে, তেমনি ভ্রান্ত ও বাঁকা পথও রহিয়াছে। উক্ত ভ্রান্ত ও বক্র পথে চলিয়া একদল মানুষ অভিশণ্ত এবং অন্য দন পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছছ। তাহাদের পথ ইইতে মানুষ্কে সর্বদা দূরে থাকিতে হইবে। মানুষ তাহাদের পথ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাহাদের বিভ্রাত্তির ফাঁদে জড়াইলে পারলৌকিক জীবনে যন্ত্রণাময় মহাশাস্তি মানুষের চির্রসাথী ইইবে। সুতরাং তাহাদের চত্রান্ত ও প্রতারণা হইতে মানুষকে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

সূরা ফাত্হির কয়েকটি সূক্ম ও অনবদ্য শব্দ প্রয়োগ ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
আল্নাহ্ ত'আলা বানাইয়াছ্নন। পক্ষান্তরে الـنضبـ ক্রিয়াটির কর্তা স্বয়ং আল্ন:্ত্ ত'আলা হইলেও তিনি কর্তা रिँসাবে নিজ্কেক উল্লেখ না করিয়া উক্ত ক্রিয়া হইতত কর্মবাচ্যের বিশেষণ (اسـ مـفــول)
 তাহা বর্ণিত হইইয়াছে :
 ভাবিয়াছ，আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি রুষ্Z হইয়াছেন তাহাদেরকেে যাহারা বক্ষু বানাইয়াছে？＂

আরেকটি উদাহরণ। যদিও আল্লাহ্ ত‘আলাই মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হওয়ার শক্তি যোগাইয়া থাকেন，তথাপি এখানে তিনি নিজেকে কর্তা হিসাবে উল্লেখ করিয়া لl山⿱亠䒑 ক্রিয়াটি ব্যবহার করেন নাই। বরংং মননষ্কে কর্ত্ত বানাইয়া الاضیلال ক্রিয়া হইরে কর্ত্ণৃাচ্যের
 শক্তি দান করেন নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ：
 যাহাকে সঠিক পথ্র দেখান সেই পথথ্রাপ্ত আর তিনি যাহাকে বিপথগামী করেন जহার জন্য पूমি কোন দিশারীী বক্কু পাইেে না।

অनুন্রপ অর্রেকত আয়াত এই ：
 পথज্রষ্ট করেন，তাহাদের আর কোন পথ প্রদর্শক জোটে না। আর তিনি যাহাদের হাল ছাড়িয়া দেন，তাহারা স্বীয় অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া পেরেশান হইয়া ফিরে।＂

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলি ছাড়া আরও একাধিক আয়াত প্রমাণ করে যে，আল্লাহ্ ত‘আলা মানুষকে হিদায়েতপ্রাপ্ত বা পথঅ্রষ্ট করেন। القدر يــة সম্প্রদায় ও উহার অনুসারীগণ বলেন ： বান্দা নিজেই হিদায়েত অথবা গোমরাহীর পথ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন।

কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উপরোক্ত মতবিশ্বাস ভ্রান্ত ও বাতিল। তাহারা নিচজদের বিদআजী বিশ্ধাসের সমর্থনে কুরআন মজীদের متشابـ（দ্য্যর্থবোধক）আয়াত পেশ করিয়া থাকে। অথচ বে সকল আয়াত দ্বারা দ্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে，তাহাদের উক্ত বিশ্ধাস ড্রান্ত，তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে। গোমরাহ ফির্কার অবস্থাই এইরর্রপ।

সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে রাসূল（সা）বলিয়াছেন，＇কোন দলকে কুরআনের ＇মুতাশাবাহা’ আয়াতের পশ্চাতে পড়িতে দেখিলে তোমরা বুঝিবে，আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের কথাই（সৃরা আলে－ইমরানে）বলিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃরে थाকিও।

উক্ত আয়াতে রাসূল（সা）নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইপ্গিত করিয়াছেন ：

＂যাহাদের অন্তরে বক্রুতা রহিয়াছে তাহারা ফিতনা সৃষ্টির জন্যে এবং ভ্রান্ত অর্থ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে উহার（মুতাশাবাহা আয়াতের）পশচাতে পড়িয়া যায়।＂

আল্লাহ্ তা‘আলার শোকর মে，কুরআন মজীদে বিদআতীদের আকীদা－বিশ্ধাসের পক্ষে প্রকৃত কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। কারণ，কুরंजান মজীদ আসিয়াছে সত্য－মিথ্যা ও হক－বাতিল পৃথক করিয়া দিতে। উহাতে কোনরুপ স্ববিরোধিতার লেশমাত্র নাই। কারণ，উহা সর্বজন প্রশংসিত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হইতে অবতীী‘্ণন্থন

## ‘আমীন' প্রসঙ

ফাতিহা পাঠের শেষে (আমীন) বলা মুস্তাহাব। مــين (য়্যা-সীন) শব্দের সমওজন বিশিষ্ট। উহার অর্থ-‘আয় আল্লাহ্ কবূল কর ।'

কেই কেহ উহার প্রথম বর্ণ أ-(হামयাহ)-এর পর আলিফ যোগ না করিয়া উহাকে امـين (হা রূপে পড়েন।
‘আমীন’ বলা যে মুস্তাহাব নিম্নোক্ত হাদীস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযররত ওয়ায়েল ইব্ন হুজর (রা) ইইতে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন :
‘হयরত ওয়ায়েল ইব্ন হুজর (রা) বলেন, অমি রাসূল (সা)-কে غـير الـمـنضـوبـ
 (مدبـها صوتـه) উহা পাঠ করিয়াছেন।'
 করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি حـديث حسـن অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য। হযরত আলী (ক), হযরত ইব্ন মাসউউদ (রা) প্রমুখ সাহাবা হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ‘নবী করীম (সা) غيـر الـــنغـوبـ
 ওনিতে পাইতেন।’

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ উহহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহৃর
 দারা কুতনীও উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উহাকে حديـث حسن বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়াছেন।

হযরত বিলাল (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিয়াছেন-‘আমার পূর্বে

আবু নসর কুশায়রী উল্লেখ করিয়াছেন-‘হযরত হাসান ও হযরত জা‘ফর সাদেক مـين
 ন্যায় উচ্চারণ করিতেন।'

আমাদের (ইব্ন কাছীরের) ফকীহগণ ও অন্য একদল ফকীহ বলেন-নামাযের বাহিরে ‘আমীন’ বল্া মুস্তাহাব এবং নামাযের ভিতরে আমীন বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। মুসল্লী একাকী হউক কিংবা ইমাম হউক অথবা মুক্তাদী হউক-যে কোন অবস্থায় ‘আমীন’ বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। কারণ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন
 ఆनाइ মাফ হইয়া যাইবে।

ইমাম মুর্সলিমের বর্ণনায় রহিয়াছে-নবী করীীম (সা) বলিয়াছছন, যদি কেহ নামাশ্য বলে, यায়, তনে তাহর অতীতের अনাহ মাফ হইয়া যায়।’



जারেকদল উহার এইহ্রপ তबপর্य বর্ণনা কর্য়াছেন : ‘यদি উভত্যের र्য়।

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে মুগলিग শরীীফ্ বর্ণিত হইয়াছে :
‘नবी করীম (गা) বनिয়াছেন, ইমাম যথন বনে,


 তিনি জবাবে বলিলেন-‘‘হ আমার প্রিপানক! ত্রুম উহা কবৃন কর।’
 ‘আমাদিগকে. নিরাশ করিও না।’

अধিকাং্শ বিশেষ্s বােেন
ইমাম কুরতুবী উब্नেখ করিয়াছেন-'মুজাহিদ, ইমাম জ'ক্র সাদেক এবং হিনাল ইব্ন


 মতে উश রাসূন (সা)-এর বাণী নহে।’

ইমাম মালিক (র)-এর শিযযাবর্গ বলেন-ইমাম ‘আমীী’’ বলিবেন না, তবে মুক্ঞেদী



এত্দ্যতীত হযরত অবূ মূসা (রা) হইতে মুসলিম শরী<ে বর্ণিত হইয়াছে-নবী করীম

 (স) বनिয়াহ্ন, ইমাম যখन



সরব নামাবে মুক্তাদী সরবে



 বলিরে। ইহা ইমাম आবু হানীফা (র)-এরও মাযহাব। ইমাম মালিক (রা) হইতেও অনুর্রপ এభটি বর্ণা পাওয়া যাহ।
 ভ্রার জোর্র পড়া হয় না, ঊহহও তেমনি জোরে পড়া হইবে না।

 অनুส্প একটি রিওয়া<্রেত বর্ণিত হইয়াছহ।

উক্ত অভিমরের প্রবক্তাগণ দনীন হিসাবে নিম্নেক্ত হাদীস পেশ করেন :
 (गा)






হযরত आढ়েশা (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন :
‘একদা রাস্নুন্बাহ (সা)-এর নিকট ইয়াহ্দী জাতির বিষয় উল্নেখ করা হইলে তিনি


 ইমামের পিছন্ন আমাদ্রর কিছুতেই পপাষণ করে না।'

ইমাম ইবৃন মাজাহৃ৫ অনুক্রপ একটি রিওয়াt্যেত বর্ণনা করিয়াছ্নন। উशা এইর্রপ :

 না।" হযরত ইবীন জাব্বাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাং বর্ণনা করেন :
'नবী করীম (সা) বनিয়াছেন, তোমাদের
 - إ। बन।


হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা)
 বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ ত'আলার প্রদত্ত ‘মহর’।)
'नবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাকে নামায্যর মধ্যা ও (অন্যত) দোয়ার পরে বলার বিধান প্রদান করা হইয়াছে। আমার পৃর্বে হযরত মূসা (আ) ব্যত্তীত অন্য কেহ উক্ত বিধান গ্রাপ্ত হন নাই। মূসা (আ) দোয়া করিতেন আর হার্র (আ) দোয়ার পর

ঊপরোক্ত হাদীসেরে আলোকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিম্নেক্ত আয়াত দ্ঘারা পরবর্তী বিষয় প্রমাণ করেন :



"মূসা বলিল-হে আমাদের প্রতিপালক! নিচ্য় তুমি ফি্রজাউন ও তাহার जনুুারীদhর



 এখন তোমরা অবিচন থাক এবং অঙ্ঞদের পথ जনুসরণ করিও না।"



 ব্যাথ্যা এই এে, অাল্লাহ পাকের দরবার্ দোয়া পেশ করিয়াছছন হ্যরত মূসা (আা) এবং হযরুত
 হইয়াছেন এবং আয়াতে আল্লাহ্ অ'অানা ‘তোমাদের ঊওe়্ের দোয়া কবৃন করা হইন’ বলিয়া উহার স্বীকৃত্তি প্রদান কর্রিয়াছ্ন।

এত্দারা প্রমাণিত হয় ব্য, আল্লাহ পাকককর দরবারে কেছ দোয়া করিতে থাকিলে যাহারা ‘आयীन’ বলে তাহারাও দোআকারীীূপপ গণ্斤 হয়। অতএব মুক্তাদী ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়িবে না। কারণ, তাহার

কাছীর (১ম খগง)-৩৪

এই কারণেই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : ‘বে ব্যক্তি মুক্তাদী হইয়া ইমামের পিছনে নামায পড়ে, ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত বলিয়া গণ্য হইবে।'

উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বিলাল (রা) বলিতেন-‘হে-

 ফরয নহে। আল্মাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হ্যরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে যथাক্রমে কা‘ব, ইবৃন আবূ সাनীম, লায়ছ, জারীর, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবদুল্নাহ ইব্ন মুহাশ্দদ ইব্ন সানাম, আহমদ ইব্ন হাসান ও ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণন্ন করেন :
'नবी করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম यদि হইলে আল্মাহ্ ত‘আলা বান্দার অতীতের গুনাহ মাফ করিয়া দেন। যে ব্যক্তি তাহার অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার সমতুল্য, যে ব্যক্তি একটি দলের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল। অতঃপর দলের লোকেরা লটারী করিয়া প্রত্যেকের গনীমতের অংশ বুকিয়া নিল। সে জিজ্ঞাসা করিল-আমার অংশ পাইলাম না কেন? উত্তর আসিল-তুমি जाই।
تمت بـالخـير
$॥$ সূরা ফাতিহার তাফসীীর সমাপ্ত ॥

## তৃতীয় অধ্যায় আলিফ-লাম পারা

# সূরা आन् याকग़ा 

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকৃ", মাদানী

## 

## ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আান্লাহর নামে ॥

## সুরা বাকারার ফयীীত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) বলেন-আমাকে আরেম, তাহাকে মু‘তামার, তাহাকে তাহার পিতা, তাঁহাকে এক ব্যক্তি তাহার পিতা হইতে, তাহাকে মাকিলন ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেন :
‘রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল-বাকারা কুর্রানের শীর্ষভাগে অবস্থিত সর্বোন্নত চূড়া। উহার প্রত্যেকটি आয়াতের সছে আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'আল্মাহু লাইলাহা ইল্নাহু आল হাইয্যুল কাইয়্যম’ শীর্ষক আায়াতটি আরশের নীচ হইতে বাহির করিয়া সূরা বাকারায় শামিল করা হইয়াছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনের হুদয় সদৃশ। বে ব্যক্তি আল্মাহ পাকের সব্ব্ধিষ্টি ও পারলৌকিক সুফল লাভের জন্য উহা পাঠ করে, সে ক্ষমাপ্রাধ্ট হয়। মৃত্যুপঞ্মাত্রীর সামনে সূরাটি পড়িও।

এই সনদটি ওখু ইমাম আইমদই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত অপর এক সনদে তিনি বলেন ঃ আমাকে আরেম, তাঁহাকে আব্দুল্নাহ ইব্ন মুবারক, তাহাকে সুলায়মান আত্তায়মী, তাঁহাকে আবূ উসমান (হিন্দী নহে), তাঁহাকে তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে মা‘কিল ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেন :
‘नবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘সূরাটি মরণাপন্ন ব্যক্তির সম্মুখে পাঠ করিও।’ অর্থাৎ সূরা ইয়াসীन।

এই হাদীসের সনদে পৃর্বোক্ত সনদের বেনামী ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে এবং এই সনদে আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী হাকীম ইব্ন জুবায়রের সূত্রে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। হাকীম ইব্ন জুবায়র (জঈফ) আবূ সালেহ ইইতে, তিনি তাহার পিতা ইইতে, তিনি আবূ হহরায়রা (রা) হইঢে বর্ণনা করেন :
‘রাসূন (সা) বলিয়াছেন-প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষ আছে। আল-কুরআনের শীর্ষ হইল সৃরা বাকারা এবং উহাতে শ্রেষ্ঠ০ম আয়াত (আয়াতুল কুরসী) বিদ্যমান।'

সহীহ মুসনিম, তিরমিযী, নাসাঔ ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুহায়ল ইব্ন আবি সালেহ তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
‘রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন-‘তোমাদের ঘরগুনিকে কবরে পরিণত করিও না। নিশচ়় যেই গৃহহ সূরা বাকারা তিনাওয়াত হয়, সেই গৃহে শয়তান প্রবেশ করে না।’

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান সহীহ’ বলিয়াছেন। আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম বলেন ঃ আমাকে ইবৃন আবূ মরিয়ম, তাহাকে ইব্ন লাহীয়াহ, তাহাকে ইয়াयীদ ইব্ন আবূ হাবীব, তাহাকে সিনান ইব্ন সা’আদ ও তাহাকে আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন :
‘নিশয় শয়তান যেই গৃহে সূরা বাকারা পড়িতে শোনে, সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া• याয়।'

সিনান ইব্ন সা‘আদ কিংবা সা‘আদ ইব্ন সিনানকেক ইব্ন মাঈন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়াছেন। কিন্ুু তাঁহাদের হাদীসকে আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখ ‘মুনকার’ বলিয়াছেন।

আবূ উবায়দ বলেন-আমাকে মুহাশ্মদ ইব্ন জা‘ফর, তাহাকে ऊুবা, তাহাকে সালাম ইব্ন কোহায়েল, তাহাকে আবুল আহওয়াস ও তাহাকে আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ
'কোন ঘরে সূরা বাকারা পড়িতে ণুনিলে শয়ঁতান অবশ্যই সেই ঘর হইতে পলায়ন করে।'
বর্ণনাটি ইমাম নাসাঈ ‘আল ইয়াওম ওয়াল লাইলা’ অন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাকিম তাঁহার ‘মুস্তাদরাক’ এ উহা ‘‘বার সৃত্রে উদ্ধৃত করিয়া বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সৃত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য উহা সহীহাইনে উদ্ধৃত হয় নাই।

ইবৃন মারদুবিয়্যা বলেন-আমকে আহমদ ইব্ন কামিল, তাহাকে আবূ ইসমাঈল তিরমিযী, তাঁহাকে আইয়ুব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বিলাল, তাহাকে আবৃ বকর ইব্ন আবূ উয়ায়স, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্ন আজলান, তাহাকে আবূ ইসহাক, তাহাকে আবুল আহওয়াস ও তাহাকে আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, রাসূল্ল (সা) বলিয়াছেন ঃ
‘তোমাদের কাহাকেও যেন এইর্রপ দেখিতে না পাই যে, পায়ের উপর পা চড়াইয়া গান করিত্ছে এবং সূরা বাকারা পাঠ ছাড়িয়া দিয়াছ। নিশ্চয় শয়তান সেই ঘর হইতে পালায় বে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। নিকৃষ্টতম ঘর সেইটি যেখানে কুরআন তিলাওয়াত হয় না।'

ইমাম নাসাঈ ঢাঁহার ‘আল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ্’ নামক সংকলন গ্রন্থে মুহাম্যদ ইব্ন নসর হইতে ও তিনি আইয়ুব ইব্ন সুনায়মান হইতে অনুরপ বর্ণনা প্রদান করেন।

ইমাম দারেমী তাঁহার সনদে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ
'এমন কোন ঘর হয় না বেখানে সূরা বাকারা তিনাওয়াত হইনে শয়তান হাওয়া ছাড়িতে ছাড়িতে পালায় না।' তিনি আরও বলেন, ‘প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষভাগ আছে এবং আল-কুরআনের শীর্ষভাগ হইল আল-বাকারা। ত্মেনি প্রত্যেকটি বস্তুরই নির্যাস আছে এবং আল কুরআনের নির্যাস হইল বৃহদায়তন সূরাগুলি।’

ইমাম শা‘ীীর সৃত্রে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আদ্দলল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন-‘রাত্রিকালে যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে, সেই ঘরে সেই রাত্রিতে শয়তান প্রবেশ করে না। আয়াত দশটি হইল, সূরা বাকারার שরুর চারি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, উহার
 বাড়ির বাসিস্|াণণে শয়তण কিংবা কোন অন্নভি্রেত ব্যু কোন কতি করিতে পারে না। উক্ত आয়াতসযূহ পড়িয়া পাগলের উপ্ ফুক দিলে পাগন ভান হয়।

 তাহার গৃদ্হ উহা তিনাওয়াত করে, শয়णান তিন রাার্রি পর্य্য সেই ঘরে গ্রবেশ করে না। यদি কেহ তাহার घরে দিনে উহা পাঠ করে, তাহ হইনে তিন দিন অবাধ্য শয়তান সেই ঘরে ঢোকে ना।"

বর্ণनाটि आবুল কাসিম आত-তাবারাनी, जাবূ হতিম ও ইব্ন হিব্বান নিজ নিজ সহীহ

 হইতে ও তিনি সহন হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন হিंব্বানের মতে খালিদ ইব্ন সাদদ আল্ มাদয়নী' (আাन মাদানী ন(হ) ।'

তিজমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ আবদूল হামীদ ইবনন জাফ্র হইতে, তিনি সাঈদ আাল गাকরাবী হইতে, তিনি আবূ আহমদ্রে গোলাম আত হইতে এবং তিনি আবূ হরায়রা (রা) ছইতে বর্ণনা করেন :
"রাসূলূন্নাহ (সা) একটি wুদ্র দল অতিযানে পাঠাইত গিয়া প্্যেককে কুরजান পাক ইইঢে তিলাওয়াত করিরিত বনিলেন। তখন বে यাহা জানিত তাহাই পাঠ করিল। তিনি তখन


 একজন স্র্রাত প্রধান বנক্তি বলিলেন-অাল্লাহর কসম! আমি সূরা বাকারা এইজনা মূখ্থ করি


 সুभ雇বিহীন আাব্ধ পার্র।
 উহ তিনি লায়হ হইতে, তিনি সাभদদ হইতে, তিনি আবৃ আহমদের গোনাম অাত হইতে ‘মুরসান হাদী>’ হিসাবে বর্ণনা করেন। অল্লাইই সর্ব্ক।
 মুহামা ইব্ন ইবরাহীম ও তাহাকে উসায়দ ইবৃন হ্যয়়র (রা) বর্ণনা করেন :
‘তিনি এক রাত্রে সূরা বাকারা তিনাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার পাশেই তাহার ঘোড়াটি বাঁधा ছিন। হঠাৎ মোড়াটি লাফালাফি জুড়িয়া দিল। তিনি তিনাওয়াত বক্ক করিলেন। মোড়াট্ওি স্शিন হইয়া দাড়াইন। তথন आবার তিলাওয়াত ৩রু করিলেন। ঘোড়াটি आবার লাएাইতে নাগিল। তিনি তিলাওয়াত বক্ধ কর্যিয়া তাকাইলেন। ঘোড়াটিও সুহ ইইয়া দাঁড়াইন। তিনি


ঘোড়ার কাছাকাছি ঘুমাইরুছিন। তাঁহার ভয় ইইল, পুত্রের গায়ে ঘোড়ার পায়ের আঘাত নাগিবে। তাই তিনিই পুত্রকে তুলিয়া আনিতে গেলেন। তখন একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন এবং যাহা দেখার তাহা দেথিলেন। ভোর হওয়া মাত্র তিনি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর কাছে গিয়া আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা) ऊुनिয়া বলিলেন-‘তুমি তিলাওয়াত বন্ধ করিলে কেন?’ তিনি বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহিয়া আখাত পাইবে এই ভয়ে বন্ஈ করিয়াছি। কারন, সে ঘোড়াটির কাছাকাছি ছিল। আমি তাহাকে সরাইতে গিয়া আকাশের দিকে তাকাইলাম। দেথিলাম, একটি ছায়াপথে যেন সারিবদ্ধ দীপমানা জৃলজ্বল করিতেছে। উহা ভালভাবে দেখার জন্য বাহির হইলাম।. তখন উহা শৃন্যে মিলাইয়া গেল।' রাসূল (সা) বলিলেন-তুমি কি জান উহা কি ছিল? তিনি বলিলেন-না। রাসূল (সা) বলিলেন-তাহারা ছিলেন একদল ফেরেশতা। তোমার তিলাওয়াতের সুরে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করিতে তাহা হইলে তাঁহারাও সকাল পর্যন্ত 'থাকিতেন। লোকজ্জন তাঁহাদিগকে দেথ্তিতে পাইত এবং ফেরেশতাগণও তাহাদের দৃষ্টির আড়ালে যাইতেন না।'

ইমাম আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম ঢাঁহার ‘ফাयায়েনুল কুরআন’ গ্গন্থে এই বর্ণনাটি আবদুল্নাহ ইব্ন সালেহ ও ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র লায়ছ হইতে বর্ণনা করেন। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে উহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই সব ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শিমাস (রা)-এর ক্ষেত্রেও এইর্রপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং আবৃ উবায়দ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইবাদ ইব্ন ইবাদ, তাঁহাকে জারীর ইবৃন হাयিম, তাহাকে তাহার চাচা জারীর ইব্ন ইয়াযীদ বলিয়াছেন বে, তাহাকে মদীনার প্রবীণ ব্যক্তিরা বর্ণনা করিয়াছেন-তাহারা রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন, ‘আপনি কি দেথিতে পাইয়াছেন যে, ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শিমাসের গৃহটি সারারাত্রি দীপমালার आলোকে ঝলমল করিতেছিল?’ রাসূল (সা) জবাবে বলিলেন-‘সষ্ভবত সে সূরা বাকারা পড়িয়াছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি ছাবিতকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন-হ্যা, আমি সূর্র বাকারা পড়িয়াছিলাম।

এই সনদটি উত্তম। অবশ্য কিছুটা অস্পষ্টতা বিদ্যমান। হাদীসটি ‘মুরসাল’। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

## সূরা আলে ইমরানসহ সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে আবু নাঈম, তাহাকে বাশার ইব্ন মুহাজির, তাহাকে আব্দুল্মাহ ইব্ন বুরাইদ তাহার পিতা বুরাইদা এই বর্ণনা ওনাইয়াছেন ঃ
‘আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। আমি అনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন-‘সূরা বাকারা শিখ। উহা গ্রহণণ বরকত ও বর্জনে আক্ষেপ মিলে। উহার উপর বাত্রিল শক্তির কোন ক্ষমতা চলে না।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কিছ্রফ্মণ চূপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন-'সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখ। কারণ, উহারা দুইটি আলোকপিও। কিয়ামতের দিন উহাদের পাঠকমণ্গনীকে শামিয়ানা, মেঘপুঞ্জ কিংবা পাখীর ঝাঁকের মত মাথার উপরে আসিয়া ছায়া দিবে। কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠক কবর

ইইতে উখ্থানের সঙ্গ সজ্গ কুরআন এক তরুণণর বেশে তাহার সামনে হাজ্িির হইয়া বলিবে-আমাকে চিনিয়াছ কি? সে বলিবে-না, আমি ক্তেমাকে চিনি না। তখন সেই তরুণ বলিবে-আমি তোমার সহচর কুরআন। আমি ভোমাক্ দিনের ক্লুপিপাসা ও রাতের ন্দ্রি হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসার পিছনে লাগে। আজ সকল ব্যবসা তোমার পেছনে জড়ো হইয়াছে। তারপর তাহার ভানে প্রশস্ত রাজ্য এবং বামে ঙ্য়ীী নিকেতন জান্নাত প্রদত্ত হইবে। তাহার মন্তকে মহামর্যাদার মুকুট স্থাপন করা হইবে। তহার পিতামাতাকে এমন পোষাকে অলংকৃত ও সজ্জিভ করা হইবে পৃথিবীবাসী তাহাদের সামনে কখনও यাহা ঊপস্থিত করিতে পারে না। তাহারা সবিম্ময়ে প্রশ্ন করিবে-আমাদ্রিগকে কেন ইহ, পরাদনা হইল? জবাব আসিবে-তোমাদের সন্তানের কুরআন তিলাওয়াত্তের জন্য। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ কুরআন তিলাওয়াত করিতে করিতে জান্নাতের সিঁড়ির ধাপওুলি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে থাক। যত উর্ধ্বে গিয়া তাহার তিলাওয়াত শেব হইবে তত উর্ধ্রে তাহার কক্ষ নির্ধারিত থাকিবে। তিলাওয়াত ধীরে চলুক কি দ্রুত, ফল একইরূপে পাইবে।

ইব্ন মাজাহ বাশার ইব্ন মুহাজির হইতে এই হাদীসের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছ্নন। ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি ‘হাসান’ শ্রেণীডুক্ত। কারণ, ইমাম মুসলিম বাশারের হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন মাঈন তাহাকে ছিকাহ রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাহার হাদীস গ্রহণে দোম নাই। অবশ্য ইমাম আহমদ তাহার বর্ণিত এই হাদীসকে ‘মুনকার’ বলিয়াছেন। তবে তাহার হাদীস ‘মু‘তাবার বটে, কিঁ্ুু উহাতে কখনও অদ্కুত ঘটনার সমাবেশ ঘটে। ইমাম বুখারী বলেন, তাহার কোন কোন হাদীসের বিরোধিতা করা হইয়াছে। আবূ হাত্মি আর রাयী বললল, তাহার হাদীস উদ্ধৃত করা হয়, কিন্তু উহা দূলীল হিসাবে কখনও পেশ করা হয় না। ইব্ন आদী বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস অনুসৃত হয় না। দারা কুতনী বলেন, তাহার হাদীস সবল নহে।

আমি বনিতেছি, তাহার এই হাদীসের কোন কোন অংশের সমর্থন অন্য হাদীসে মিলে। आবূ উমামা আল বাহেনীর হাদীস এক্সেত্রে উল্লেখ্য। ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে আব্দুল মালেক ইব্ন উমর, তাহাকে হিশাম, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, তাহাকে আবূ সালাম ও তাহাকে আবূ উমামা বর্ণনা করেন :

سـمـت رسـول اللَه صلمم يـقول اقر وءوا القـرأن فـانـه شـافـع لاهله يـوم التيـامـة
 عمـامتـان او كانهمـا غيـايتـان او كانهمـا فـرقـان مـن طـيـر صـواف يــاجـان عن
 لاتستطيعهها البططلة -
‘আমি নবী করীী (সা)-কে বলিতে ऊুনিয়াছি বে, 'কুরআন পড়। কিয়ামতের দিন কুরআন উহার পাঠকদের জন্য শাফাআতকারী হইবে। তোমরা যুগ্ম আলোকপিলু অর্থ্াৎ আল্ বাকারা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত কর। কিয়ামতের দিন উহারা দুই খও মেঘ কিংবা শামিয়ানা: কিংবা
 পড়। উश্ গহণে বরকত ও বর্জনে দুঃখ দেখা দেয় এדং কোন যাদूকর উহার উপর প্রতাব বিস্ঠার কর্রিতে পারে না।
 করেন। মুআবিয়া ইব্ন সাকাম তাহার ভাই যায়দ ইব্ন সালাম হইতে, তিনি তাহার দাদা आবূ
 বর্ণনা করেন।


 পাঠকের উপর প্রजাব বিত্তার করিতে পারে না। জান্মাইই সর্বাধিক జ্ঞাত।




 পাঠकদদর একত্রিত কন্গা হইবে। সূরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান তাহাদ্র অথভাগে

 মাথার ঊপর থাকিয়া ছায়া দান করিবে।'

ইমাম মুসনিম উंক্ত বর্ণনাঢি ইসহাক ইবৃন মনসৃর হইতে, তিনি ইয়াযীদ ইবุন आ<্দ
 জার্থী হইঢে উদ্ধৃত করিয়া বনেন-হাদীসটি হাসান গরীব' ল্রেণীহুক্ত।
 মালিক ইবৈন উমায়র বর্ণনা কর্রে বে, আমাকে যতদূর মনে পড়ে হাপ্যাদ আবূ মুনী়़ হইতে ও তিনি তাহার চাচ হইতে এই বর্ণনা ৫নান :
 তাহাকে জিख্ঞাসা করিনেন, তুমি कि সৃরা বাকারা ও সৃরা जালে ইমরান পড়িয়াছ? সে
 आল্লাহ্র এমন নাম রহিয়াছ্ বেই নামে কোন কিছ্হ প্রার্থনা করিলেই কবৃন হয়। লোকটি




 বিচ্রণ করিত্রে। পাহাড়ের শীর্ষদদলে দুইটি সবুজ বৃক ইইতে গাল্যবী জাওয়াজ আসিতেছে,


 आবার পাহাড়ের চ্ড়ায় উঠঠয়া গেন।
 বर्ণনা করেনে «ে, তিনি বলেন, आমি উল্ম দারদাকে বলিতে ৫निয়াছি:
‘অক ব্যক্তি নিয়মিিত কুহতজন পাঠ কর্রিত। একবার সে তাহার প্রতিব্বেির উপর চড়াও ইইয়া ঢাহাকে হত্যা করিল। ফলে সেও পাকড়াও হইন এবং নিহত হইন। সেই হইলে
 রহহিন आন-বাকারা ও আলে ইযরান। রক সঙাহ পর आনে ইমরান বিদায় নিন। आাन-বাকারা পরবর্ত সলাহ७ অপেপ্পে করিল। অখন উशাকে বना হইন :
 आামি কোন বান্দার উপর জুনুম করি না।' অতঃপর সৃরা বাকারাও বিশান স্যেখনে ব্রপাত্তরিত इইয়া বিদায় নিন।

আবূ উবায়দ বনেন-‘আমার মনে হয়, সৃরা দুইঢি তাহার সছ্গে কবরে थাকিয়া তাহাকে বিপদাপদ হইতে রক্ষ করিতেছিন। উহারা তাহারা লশষ প্রহরী হিসাবে কাজ কর্রিচেছিন।'




 দুইটি পাঠ করিতেন।

आมाকে ইয়াयীদ ওরাকা ইব্ন आয়াস হইতে, তিনি সাঈ্দ ইবৃন জ্ববায় হইতে বর্ণনা





## দীর্ঘ সাত সूরারার ক্যীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

 মুহাম্দদ ইবৃন ৫জায়ব, তাহার নিকট সাঈদ ইব্ন বাশীর, তাহার নিকট কাতাদাহ, টাহার
 বর্ণনা উদ্ধৃত করেন :

नবী করীী (সা) বলেন-आমাকে जওরাতের স্থলে সাতটি দীর্খ সূরা ও ইঞ্জীলের স্থলে দ'শ आয়াত বিশিষ্ট সৃরা ও यবৃরের স্ৰে বারঃধার পঠনীয় সৃরাসমূহ প্রদান করা হইয়াছে এবং


হাদীনটি ‘rগীব’ ও ইহার অন্যতম রাবী সাঈদদ ইব্ন বাশীর বিতর্কিত। অবশ্য আবূ উবায়দ উহা আদ্দলল্লাই ইব্ন সালেহ হইতে, তিনি লায়ছ ইইতে, তিনি সাঔদ ইব্ন আবূ হিলাল হইতে নর্ণলা করেন বে, রাসূল (সা) অনুরূপ কशা বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর তি়ি (আবূ উবায়দ) বলেন-আমাকে ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর, তাহাকে আমর ইব্ন আবূ আমর (মতনব ইব্ন আদ্দুল্নাহ ইব্ন হান্তাবের ভৃত্য), তাহাকে হাবীব ইব্ন হিন্দ আল-आসলামী, তাহাকে ঊরওয়া ও তাহাকক হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘মে ব্যক্তি দীর্ঘ সাত সূরা প্ড়িল সে হৃষ্টচিত্ত হইল।' এই হাদীসটিও ‘গরীব’। হাবীব ইব্ন হিন্দ আসলামী ইইলেন হাবীব ইবৃন হিন্দ ইব্ন আসমা ইব্ন হিন্দাব ইব্ন হারিছান আगলামী। তাহার নিকট হইতত আমর ইব্ন आমর ও আবুল়্াহ ইব্ন আবূ বুক্রাতা হাদীস বর্ণनা করিয়াছেন। আবূ হাতিম আররাযী তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এ্ৰং কোন র্রুটির কথা বলেন নাই। আল্লাহৃই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইমাম আহমদও উক্ত হাদীস সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও হুায়ন হইতে এবং তাহারা উভয়ে ইনমাঈল ইব্ন জা'ফর হইতে বর্ণনা করেন। ইহা ছাড়াও তিনি আবূ সাঈদ হইতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন বিলাল হইতে, তিনি হাবীব ইবৃন হিন্দ হইতে, তিনি উরওয়া হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

রাসূল (সা) বলিয়াছেন-‘‘ে ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাত সূরা ধারণ করিল, সে পরিতুষ্ট হইল।

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে হুসায়ন, তাহাকে ইব্ন আবূয্ যিনাদ, তাহাকে আল-আরাজ ও তাহাকে হयরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) হইতে উক্ত বর্ণনা ওনাই়য়াছেন"।

আদ্দুল্নাহ ইব্ন আহমদ বলেন-কিতাবে এইভাবে আছে। অথচ আমি দেখিতেছি ‘তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি আল আ‘রাজ হইতে’। আমার পিতা কি পূর্ব সনদে বেখেয়ান ইইলেন, না উহাই ঠিক তাহা বলিতে পারি না। হাদীসটি ‘মুরসাল’।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) একটি ক্শুদ্র অভিযান পাঠাইতে গিয়া সূরা বাকারা মুখস্থ করার কারণে এক কিশোরকে উক্ত অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বলিলেন-‘যাও, তুমিই দলের নেতা।' ইমাম তিরমিযী হাদীসট্টিকে সহীহ বলিয়াছেন।

আবূ উবায়দ বলেন-হাশীম আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমাকে আবূ বাশার সাঈদ
 আয়াতের বারংবার পঠিত্য সাত সূরা ইইল সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা มায়িদা, সূরা আন‘আম, সূরা আ‘রাফ ও সূরা ইউন্নুস।

মুজাহিদ বলেন, উহা দীর্ঘ সাত সূরা। মাকহুল, আতিয়া ইব্ন কয়স, আবূ মুহাম্মদ আল ফার্রেসী, শ্শাদ্দাদ ইব্ন আওস, ইয়াহিয়া ইবনুল হারিস আয় যিমারী প্রমুথও উক্ত আয়াতের অনুর্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। টহার সংখ্যাপত বিন্যাসে সূরা ইউনুস সপ্তম সূরা।

## সূরা বাকারা সম্পর্কিত জরুরী আলোনা

আল-বাকারা সর্বসম্মতভাবে মাদ!নীী সূরা। ইश ঞ্রথম দিকে অবতীর সূরা সম্ৰহহর অন্যতম। অবশ্য-
 মনে করা হয়। তেমনি সুদ সম্পর্কিত আয়াতঔুলিও শেষ পর্যায়ের আয়াত।

খালিদ ইব্ন মা‘দান বলেন-আল-বাকারা কুরআনের ছাউনি। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, সূরা রাকারায় এক হাজার সংবাদ, এক হাজার নির্দেশ ও এক হাজার নিهেধাজ্ঞা রহিয়াছে। উহার পরিসংখ্যান বিশারদরা বলেন-উহাতে দুইশত সাতাশিটি আয়াত, ছয় হাজার দুইশত একুশটি শব্দ ৩ পঁচিশ হাজার পাঁচ শত অক্ষর রহিয়াহে। আল্নাহ্ই ভাল জানেন। •

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ‘আতার বরূাত দিয়া ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন-সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

আব্দুল্নাহ ইব্ন জুবায়র হইতে যथাত্রুমে মুজাহিদ ও খাসীফ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন-সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ ইইয়াছে i

ওয়াকিদী বলেন, আমাকে যিহাক উসমান ইব্ন আবুয় যিনাদাদ হইতে, তিনি খারিজা ইবৃন यায়দ ইব্ন ছাবিত হইতে ও তিনি তাহার পিতা যায়দ ইব্ন ছাবিত হইতে বর্ণনা করেন ঃ সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

এইভাবে বহ আলিম, ইমাম ও মুফাস্সির সূরা বাকারাকে মাদানী বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই।

ইব্ন মারদুবিয়্যা বলেন-আমাকে মুহাশ্মদ ইব্ন মুআম্মার, তাহাকে আল হাসান ইব্ন আলী ইবনুল ওয়ালিদ আল ফারেসী ও তাঁহাকে খলফ ইব্ন হিশাম এবং অন্য সনদে আমাকে ঈসা ইব্ন মায়মূন, তাহাকে মূসা ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক তাহার পিতা ইইতে বর্ণনা করেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ইত্যাকারের কুরআনের সূরাগুলির নামকরণ করিও না। বরং ‘গাভী সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হইয়াছে’. কিংবা ‘ইমরান গোত্র সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হইয়াছ্’ এইভাবে কুরআনের সূরাগুলির উল্লেখ কর।

এই হাদীসটি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। ইহা রাসূল (সা)-এর বক্তব্য ইইতে পারে ন়া। কারণ, ঈসা ইব্ন মায়মূন হইইল আবূ সালামাহ আল খাওয়াস। তাহার রিওয়ায়েত যঈফ এবং উহা কোন দলীল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সহীহদ্বয়ে ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : বায়তুল্মাহ ডানে এবং মীনা বামে রাখিয়া ‘বাতনে ওয়াদী’ হইতে রাসূল্ (সা) যখন শয়তানকক পাথর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর 'সূরা বাকারা' অবতীর্ণ হয়।' সৃহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়্যাহ `বা হইতে, তিনি আকীল ইব্ন তালহা হইতে ও তিনি উতবা ইব্ন্ মারছাদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নবী করীম (সi) সাহাবাদের বিলম্ব দেখিয়া ডাক দিলেন, ‘হে সূরা বাকারার সহচরবৃন্দ।'

आমার ধারণা হইতেছে, ইशা হনায়ন্রে যুদ্ধের घট্ন।। লেই দিন যখন মোরতর যুক্ধে সूসনมানরা দিশাহারা ও বিক্ষিষ ছইয়া পড়িন, তখन তাহাদের নব উদ্দীপনা সৃষ্টির জনা হযরত


 এবং চুর্দিক হইতে ছুট্য়া আসিন।





## সূরা বাকারার তাফসীী খর্তু

## (1) الَّمَّ

## 2. जालिख्-नास-मीम।

 অक্ষরলল সস্পর্কে তাফ্সীরকারণণ বিত্নি মত পোষণ করেন।

একদল বলেন, উহা आল্লাহ্ পাকের বিশশষত সংকেতসূচক। উহার অর্থ ও जাৎপর্য একমাত্র তিনিই জানেন। তাই উহার অর্থ তাহার হষ্যেই ন্যু থাকিবে। কোন মানুষ উহার ব্যাথ্যা প্রদান করিবে না। ইমাম কুরত্নী তাহার ঢাফ্সীর গান্ছ ইহাই বলিয়াছেন। তিনি হযরত आবূ বকর, হयরত উমর, হযরত উসমান, হ্যরত आাनी, হयরত ইবৃন মাসউদ (রা) প্রমুখ এক কথায় সকলেরই এই মত বলিয়া বর্ণনা করিয়া|ছেন।
 অতিমতের সমর্থক। আব̨ হাত্ম ইবিন হাব্মানের মঢ়ও ইহাই।

जপর দন উ2ার ব্যাথ্যা প্রদান কর্রেন। ব্যাথ্যা প্রদানের কেক্রে অবশ্য তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মত

 অধিকাংশের মত। বিষ্যাত ব্যাক্রণবিদ সিবওয়াইর মতে উহার সমর্থনে দলীল রহিয়াছ্।



সुফিয়ান आছছজওীী বলেন, মুজাহিদ হইতে ইব্ন जাবূ নজীহ বর্ণনা করেন বে, তিনি



ইইত্ত অন্যরাও অনুর্রপ বর্ণন্যা উদ্ধৃত করেন। মুজাহিদের অন্য এক বর্ণনা ইব্ন আবূ নজীহ হইতে শিবলী ও তাঁহার নিকট হইতে আবূ হুযায়ফা মূসা ইব্ন মাসউদ এইর্ণপ বর্ণনা করেন বে, তিনি বলিয়াছেন-आলিফ-নাম-মীম কুরআনের অन্যত্ম নাম। কাত়াদ়াহ এবং যায়দ ইব্ন आসলামও তাহাই বলেন। ঐই মতটি আআাদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের মত্রে সহিত সামঞ্যসশীী। 'কুরআনের নাম’ ও ‘সूরার নাম’ এই দুই মতে মূলড পার্থका নাই। কারণ, কুর্যানের সৃরাও কুরআন নামে অভিহিত হইতে পারে।

অবশ্য উক্ত মতটি অবাস্তব। কারণ, आলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ বলিতে সম্পূর্ণ কুর্জান বুঝায় না। উহা বनिলে সৃরা আ'রাফই বুঝায়। সুতরাং সূরার নাম আর কুরআনের নাম এক কথা নহে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক দল বলেন, উহা আল্নাহ্ ত‘‘আলার নাম। আশ্ শাবী বলেন-আল্মাহ্ তা‘আলার সাংকেতিক নামে সূরা ওরু করা হইয়াছে। সালেম ইব্ন আবদুন্নাহ ও ইসমাঈম ইব্ন আবদুর রহমান (আস্সুm্দী উল-কবীর) উক্ত একই কথা বनिয়াছেন। আস্ সুদ্দী হইতে ঔ‘বা বর্ণনা কররেন, আমার কাছে এই খবর পৌছিয়াছে ভে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ‘আनिফ-লাম-মীম’ আল্লাহ্ ত‘আলার একটি প্রধান নাম। এবার হাদীসের বরাত দিয়া ইবৃন আবূ হাত্ম তাহাই বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর বিন্দার ইইতে, তিনি ইব্ন মাহদী হইতে, তিনি ঔ‘বা হইঢে বর্ণনা করেন बে, ত‘বা বলেন-‘আমি সুদ্দীকে হা-মীম, তোয়া-সীন ও আলিফ-লাম-মীম' সম্পর্কে অ্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন উহা आল্লাহ্র বিশেষ নাম। ইবุন জারীর বনেন, আমাকে যথাক্রমে মুহাশ্ষদ ইবনুল মুছনী, आবুন্
 ఆनान यে, মৃর্রা আল হামদানী বলেন, आবদूল্झাহ বলিয়াছেন, হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস হইতেও অনুর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন আব্মাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছছন বে, উহা কসম বিণশষ। আল্নাহ্ তা'আলা ঊউহা দ্যারা কসম করিয়াছেন। মূলত উহা আল্মাহৃর নাম। ইকরামা হইতে যथাক্রুমে খালিদ आল হিজা, ইব্ন आनীয়া, ইব্ন জারীর ও ইবৃন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা বলিয়াছেন ‘আলিফ-লাম-মীম, একটি শপথ বাক্য।’ ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি আতা ইবনুস সায়েব হইতে, তিনি আবুয় যোহা হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন-আলিফ-লাম-মীম অর্থ ‘আनাল্মাহু আ‘লামু' (আমি আল্মাহ্ অধিক জ্ঞাত)। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও এইর্দপ বলিয়াছেন।

আসৃসুদ্দী আবূ মালেক ও আবূ সানেহ হইতে ইব্ন আব্বাসের এক বর্ণনা এবং মুররাতুন্ন হামদানী ইব্ন মাসউদের এবং অন্য এক সাহাবীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয় ‘আলিফ-লাম-মীম’ বর্ণ বিশেষ এবং আল্লাহ্ তা‘আলার নাম।

আবূ জা ফর আর্ রাযী রবী’ ইব্ন আনাস হইতে, তিনি আবুন আनীয়া হইতে বর্ণনা করেন-আল্লাহ্ পাকের কানামে ‘আলিফ-লাম-মীম’ অক্ষর তিনটি আরবী উনত্রিশ অক্ষরেরই অন্তর্ভুক্ত অক্ষর। তবে উহাতে সব রকম স্বাদই নিহিত। উহার প্রত্যেক অক্ষরই আল্মাহ্র নামের কুঞ্জী। উক্ত অক্ষরের প্রত্যেকটিই আন্মাহ্র নি’আমাত ও আযাবের পরিচায়ক। উহাতে কোন জাতির আবির্ভাবকান ও আয়ুকাল সম্পর্কিত তত্ত্ৰও বিদ্যমান। ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) সবিম্ময়ে বলিলেন-আমার কাছে অত্ত্ত আণর্য ব্যাপার এই বে, মানুষ তাঁার নাম দ্যারা কথা বলে ও

তাহার রুষ্জী থাইয়া রাঁু, তারপরও কি করিয়া তাহার বিদ্রোহী হয়? ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, ‘আলিফ’ ঢাঁার আল্লাহ্ নামের আদি অক্ষর, ‘লাম’ আল্লাহ্র লতীফ (মেহেরবান) নামের এবং ‘মীম’ আল্াহ্র ‘মজীদ’ (মহীয়ান) নামের প্রথম অক্ষর। ‘আলিফ দ্বারা ‘আলাউল্লাহ’ (আল্নাহ্র নি‘অমত) ‘লাম’ দ্বারা ‘লুত্ফুল্জাহ’ (আল্মাহ্র কৃপা ও ‘মীম’ দ্বারা 'মাজদুল্নাহ’ (আল্লাহ্র মহানুভবতা) প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া ‘আলিফ’ দ্বারা এক বছর, ‘লাম’ দ্বারা ত্রিশ বছর ও ‘মীম’ দ্মারা চল্লিশ নছর বুঝায়।

ইব্ন জারীরও অনুরূপ বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই সমস্ত বক্তব্য পর্যালোচনা ও বিশ্রেষণ করিয়া সবগ্গলির সমনয় সাধন করিয়াছেন। মূলত এইখ্তলি পরম্পর বিরোধী নাহে। উহা একই সা্গ সূরার নাম, ও আল্মাহ্র নাম দুইটিই হইতে পারে। ইহা যেন আল্লাহ্র নামেই সূরার নাম রাখা হইল। উহার প্রত্যেকটি অক্ষরই তাঁহার নাম ও গণণের পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা‘আলা অনেক সৃরাই তাঁহার হাম্দ, তাসবীহ ও তা‘জীমমৃলক আয়াত দ্বারা ওরু করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন-উক্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কোথাও আল্মাহ্র নাম, কোথাও তাঁহার जুণ, কোথাও বা তাঁহার নির্ধারিত কোন কাল ইত্যাদি বুঝানো হইলে কোনই অসুবিধা দেখ! দেয়
 ভিন্न অর্থে ব্যবইত ইইতে পারে। ‘উম্মত’ শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘উম্মত’ শব্দ দ্বারা দীন বুঝানো ইইয়াছে। যেমন আল্মাহ্ বলেন :
 উপর পাইয়াছি,"

কুরুঅানে ‘অনুগত’ অর্থে উহার ব্যবহারের উদাহরণ এই :
 ইবরাহীম অল্মাহ্র অনুর্গত ও একনিষ্ঠ সত্ত্যানুর্সারী ছিল। সে আদৌ মুশরিক ছিন না।"

ক্রুআনে ‘দল’ অর্থে ‘উশ্ষত’ ব্যবহারের নমুনা :
 দেখিতে পাইল।"

আল্মাহ্ পাক এক জায়গায় ‘জাতি বা সম্প্রদায়’ অর্থও নিয়াছেন ঃ
 পাঠাইয়াছি।"

কথনও তিনি উহ্য ‘কাল’ অর্থ্থ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন :
 কিছ্রকাল বিশ্মৃতির পর বলিল।"
= এখানে ‘উম্ম’’ শব্দের ‘কাল’ অর্থ গ্রহণই সঠিক মত। সুতরাং উক্ত অক্ষরগুলিও এইর্দপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইব্ন আবূ হাত্হের সমগ্থ বিশ্নেষণের ইহাই সারকথা। কিন্তু আবৃল আলীয়ার অভিমতের সহিত ইহার মিল নাই। আবৃন আनীয়া মনে করেন, উক্ত অক্ষর একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ

করে বটে, কিন্তু ‘উম্মত’ কিংবা এই ধরনের শক্দ বিভিন্ন কার্ব্র ব্যবহ্তত একই সক্গে নহে; বরং পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। উহার একই সগে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ সন্তবপর নহে। এই প্রশ্নে উসূলবিদদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তাহা সবিস্তারে আলোচনার স্থান ইহা নহে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

তারপর ‘উম্মত’ শব্দটি উহার প্রতিটি অর্থ প্রকাশ করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাহিদার সহিত সর্গতি রাখিয়া। কিন্তু উক্ত অক্ষর্রুলি একই সগ্গে বিভিন্ন নামের সম মর্यাদায় অর্থ প্রদান করে। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ব্যাপারটি বোধগম্য হইবার নহে। এই ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হইইয়াছে এবং নির্দ্বধায় অনুসরণের মত কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। বিভিন্ন অর্থবোধক অক্ষরের বে একই সঙ্গে পরিবেশ-পরিস্থিতির ইঙ্গিত ছাড়াই সকল অর্থ সমভাবে প্রকাশের ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা সুপ্রমাণিত সত্য নহে। যেমন কবি বলেন :
قلنـا قـفتّ لنـا فقـالت قـاف ـ لاتحسبـى انـا نسيـــا الايـجـاف
‘আমরা বলিলাম, দাঁড়াও। সে বলিল, দাঁড়াইতেছি। ভাবিও না, গর্ত ডুলিয়াছি।
অन্য কবি বলেন :
مـا للظلم عـال كيـف لايـا ـ ـــنـد عنـه جلده اذا يــا

ইব্ন জারীর বলেন-এখানে কবি যেন বলিতে চাহেন, যখন এই কাজ করিবে, তখন যে উহা করিরেবে তাহার জন্য ‘ইয়া’ যথেষ্ট হইবে।

অপর কবি বলেন :
بالخير خيـرات وان شـرا فا ـو ولا اريد الشر الا ان تـا
"ভান করিলে ভাল পাইবে, মন্দ করিলে মন্দ পাইবে। তুমি মন্দ না চাহিলে আমি মন্দের ইচ্ম রাখি না ।’-কবি এখানে ‘ফা’ অক্ষর ‘ফাশাররুন’ এবং ‘ওয়া’ অক্ষর ‘তাশাও’ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, এই অর্থ পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেকই গ্রহণ করা হইয়াছে। আল্লাহইই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী প্রসগ্গত এই হাদীস পেশ করেন :

সুফিয়ান ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমান হত্যার জন্য সামান্য কথা দিয়াও সাহাय্য করে অর্থাৎ (হত্যা কর) শব্দের ও丬ু قا বলে, তাহা ইইলেও উপরোক্ত হাদীসের নির্দেশিত ব্যবস্থার আওতায় আসিবে।'

খাসীফ বলেন-মুজাহিদ বनিয়াছেন, সূরার ওরুতে অবস্থিত প্রতিটি মুকাত্তাআত হরফই নির্দিষ্ট হরুফে হিজা। কোন কোন আরবী जাষাবিদ উহাদের হরুফুল মু‘জাম বলিয়াছেন। কিছু উল্লেখ করাই অবশিষ্টণুলির জন্য যথেষ্ট বিধায় অবশিষ্টখুলির উল্লেখ বর্জন করা হয়। যেমন কেছ্ বলিল, যে, আমর ‘আলিফ’ ‘বা’ ‘তা’ ‘ছা’ লিখে। উহার অর্থ সে আটাশটি হরুফুন মু‘জামের সকলই লিখে। তবে প্রথম কয়েকটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট বিধায় অবশিষ্টতুলির উল্লেখ বর্জিত হইয়াছে। উক্ত বিশ্লেষণ ইব্ন জারীরের।
কাছীর (১ম খ(ञ)—৩৬
 বাদ দিয়া উহা ব্যবহ্তত হইয়াছে। অক্ষতুলি হইল－আালিফ－লাম－মীম，সোয়াদ－রা， কৃাফ－হা－ইয়া－আইন，তোয়া－সীন，হা－কাফ－নৃন। এইখলি শক্দাকারে এক্র করিলে বাক্যর্গপ
 অবশ্যই উহা বর্জিতগ্লি হইতে উত্তম।

ইश অক্ষরগুনির শব্দ ও পদ প্রকরণের বর্ণনা মাত্র। অল্টামা যামাখশারী বলেন－উপরোক্ত চৌদদ্রি অক্ষর উচ্চারণগত দিক হইতে অর্থাৎ ধ্পনিতত্ত্ব বিচারে শে কয়টি শ্রেণীবিজাগ আরবী বর্ণমালার ক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহার সবণুলিই জুড়িয়া আছে। যেমন，মাহমুসাত ওয়াল মাজহুরাত－আর রুথওয়াত ওয়াশ শাদীদাহ－আল মুত়বাকাত ওয়াল মাফতুহাত－আল মুস্তানিয়াত ওয়াল মুনখাফায়াত－আল কলকনা। তিনি এইগুলি সবিস্তারে বিশ্লেষণের পর বলেন－সেই মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার প্রত্যেকটি কাজেই নিহিত রহিয়াছে অজস্র কলাকৌশল। এই সীমিত ．জিনিস্সের বিশ্রেষণও অতি ব্যাপক হয়। ইহা হইতেই বিষয়টির মাহাষ্যু．উপলক্ধি করা यায়। কেহ কেহ সকল কথার সারসংক্ষেপ এই বলিয়াছেন－আল্লাহ্ পাক এই অক্ষরত্তি অহেতুক প্রয়োগ করেন নাই। কেবল মূর্থরাই বলিতে পারে যে，এই সব অর্থহীন অক্ষর প্রয়ো কুরআনে ঘটিয়াছে। ইशা চরম ভ্রান্তিপৃর্ণ রারণা। এই ভ্রান্তির অবসানের জন্যই অক্ষরলুলির অর্থ ও তাৎপর্য বলা হইয়াছে। সেইগুলির মধ্য হইতে নির্দোষণুলি গ্রহণ যোগ্য। অন্যথায় এই ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল মনে করিয়াছি। আমাদের শেষ কথা হইল ঃ
 সকন কিছ্রু こうরই ঈমান आনিয়াছি।＂

উলামায়ে কিরামও এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ ও তাৎপর্যের উপর একমত হইতে পারেন নাই। তাহাদের বিভিন্ন মতের যাহার কাছে বেই মত সঠিক ও সুপ্রমাণিত মনে হয়，সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অন্যথায় সত্য সুশ্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক্ষেত্রে চুপ থাকাই ল্রেয়।

যাহারা মনে করেন যে，সূরার ঔরুতে প্রयুক্ত উক্ত অক্ষরণুলির নিজস্ব কোন অর্থ নাই এবং সেই উল্দেশ্যে প্রयুক্তও হয় নাই，তাহাদের মতও বিভিন্ন। তাহাদের একদল বলেন，তধ্বু সূরাকে বৈশিষ্ট্য ত পরিচিতি প্রদানের জন্য ব্যবহ্রত হইয়াছে। এই অভিমত উদ্ধৃত করেন ইমাম ইব্ন জারীর। এই মর্তটি দুর্বন। কারণ，উক্ত অক্ষরগুলি ছাড়াও সূরার পার্থক্য ও বিভক্তি সুম্পষ্ট। এমন সৃরাও আছে যাহার এরুত্ডে উহ ব্যবহ্ইত হয় নাই। কোন সূরায়，পড়ায় এবং কোন সূরায় লিথায় বিস্সিল্লাহ দিয়া তুরুর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তাহাদের অন্যদল বলেন－উহ্গা দ্বারা তরুু মাধ্যমে শ্রোতাদের্ মনোযোগ আকর্ষণই উদ্দেশ্য । মুশরিকরা কুরআন তুনিত না এবং অপরকেও না শোনার জন্য উপদেশ দিত। কারণ， উহা তনিলেই আকৃষ্ট হইত। এই মতও ইব্ন জারীর উদ্ধৃত করেন। ইহাও দুর্বল অভিয়ত। কারণ，এই যুক্তি সত্য হইলে সকল সূরায়ই উহা প্রযুক্ত হইত। অন্তত অধিকাংশ সৃরায় অবশাই হইত। তাহা তো হয় নাই। আরেক কथা，শ্রোতার মনোযোগের জন্য হইबে ওষু সূরার শুরুতে কেন，यে কোন আয়াতের అরুতে উহার প্রয়েগ ঘটিতে পারিত；তাহা হাড়া যে সকন সূরায় উহা সংযুক্ত হইয়াছে যथা আল－বাকারা ও আল্ ইমরান，তাহা মাদানী সূরা এবং মদীনায় মুশরিকদের মনোযোগ আকর্ষণেে র্যাপারটি ছিন অনুপস্থিত। সুতরাং এই यুক্তি ভ্রাত্তিকর।


 সষ্ষবপর হইবে না। এই অভিমত হইন ইমাম রাযীর। তিनि তাহার তাयनীীর ইহা মুবার্রাদের বরাতে সবিস্তারে তুলিয়া ধরিয়াছছন। বিশেষজ্ঞদদর এই স্প্পর্কিত অভিমতও তিনি একব্রিত কর্রিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী, বিথ্যাত ব্যাকরণবিদ ফার্রা ও ভাষাবিদ কুত্যাব হইতেও এই

 এই অতিমতই সমর্থন করেন। आমার শায়থ হাফ়িজ ও মুজতাহিদ आবুল হূ্জাজ जাল মিयিযী আমাকে তাহার এই অভিমত অবহিত করেন।











 পাঠ করিলেই এই সত্তঢি জানা यাইবে। উনর্রিশঢি সূরায় মুকাত্তাআত হর্রফ ন্যব্রত হইয়াছে। বেমন, आাল্gাহ বনেন :

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

بِمَا بَيْنَ ِدَيْهِ ــ
‘आलिए-লাম-মীম। आল্লাহ্ এক। তিनि ছাড়া কোন প্রড్ নাই। তিনি চিরজীব ও
 जना ব্ সব কিতাব রহহয়াছে তাহার সত্যত ম্োষণাকারী।’

তিনি জনাত্র বলেন:


आनिए-नাম-মীম-লোয়াদ। তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ ইইন। উহা ইইতে তোমার অন্তরে কোন জটিনত দেখা দিবে না।'

'আলিফ-লাম-রা। আমি তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যেন উহা মানুষকে


## जनাত তিনি বলেন :

 जनाমীনनর তর্ক ছইঢে কিতাবের অবতরণণর ব্যাপারে সন্দেছের অবকাশ নাই।'

আল্মাহ্ তা‘আলা আরও বলেন :
 তরফ হইতে কিতাবের অবতরণ ঘটিয়াছে।

তিনি অন্যত্র বলেন :

'হা-মীম-আইন-সীন-কাফ। এভাবে অত্যত্ত প্রতাপান্নিত ও মহা কুশলী আল্নাহ্ তোমার নিকট ওহী নাযিল করেন এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকটও।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত প্রমাণ করে যে, উপরে বর্ণিত অভিমত সঠিক। অবশ্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য উহা সহজেই বোধগম্য হয়। আল্মাহ্ই সर्বজ্ঞ।

যাহারা অক্ষরগুলিকে কালনির্দেশক ग্ত- করেন এবং উহা ইইতে তাহারা দুর্যোগ, দুর্বিপাক ও घটনা প্রবাহের কাল নির্ণয় করেন, তাহাদদর দাবী অসার। তাহারা বেঘাটে নামিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসও यঈফ। সহীহ মানিয়া লইলে উহা দ্বারাও তাহাদের মতবাদ বাতিলের প্রমাণ মিলে। কিতাবুল মাগাযী প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেন-আমাকে আল কালবী আবূ সালেহ হইতে ইব্ন আব্বাসের বরাত দিয়া জাবির ইব্ন আদ্মুল্নাহ ইব্ন রুবাবেন্ এই হাদীস ওনাইয়াছেন :
‘একদা আবূ ইয়াসার ইব্ন আখতাব একদন ইয়াহুদী সহকারে রাসৃলুল্নাহ্ (সা)-এর দরবারে আসেন। তখন তিনি সূরা বাকারার ‘‘্‘িফ-লাম-মীম-याলিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' আয়াত পাঠ করিতেছিলেন। তারপর সে তাহার ভাই হয়াই ইব্ন আথতাবের কাছে আসিল। সেও তখন একদল ইয়াহুদী পরিবৃত্ত ছিল। তখন সে তাহার ভাইকে বলিল, জান, আল্লাহ্র কসম, আমি মুহাম্পকে আল্মাহ্র অবতীর্ণ আয়াত ‘আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ’ পড়িতে তনিয়াছি। হুয়াই ইব্ন আখতাব প্রশ্ন করিল, তুমি উহা নিজের কানে তনিয়াছ? সে জবাব দিল, হ্যা। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর হহয়াই ইবุন আখতাব সমবেত ইয়াহুদী সমভিব্যহারে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর কাছে গেন। তাহারা তাঁহাকক জিজ্ঞাসা করিল-সে কি আপনার উপর অবতীর্ণ ‘আলিফ-লাম-মীম-यালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ’ আয়াত পাঠ করিতে ऊনিয়াছে? জবাবে রাসূল (সা) বলিলেন-হ্যা । তখন সে প্রশ্ন করিল, উহা লইয়া কি আপনার নিকট আল্লাহ্র তরए হইতে জিবরাউল আসিয়াছিল? তিনি বলিলেন-হ্যা। তখন সে বলিল, অতীতের যত নবীর কাছে ওহী পাঠানো হইয়াছে, কাহাকেও তাহাদের জাতি

ও রা䧹র আয়ক্কুল সম্পর্কে জানানো হয় নাই। এই বলিয়া সে দিঁড়াইয়া তাহার দলের মধ্যে গেল এবং বলিল, আলিফে এক, লামে ত্রিশ ও মীমে চল্লিশ মিলিয়া মোট একাত্তর বৎসর। তোমরা কি এমন নবীর দীন কবূল করবে যাহার উম্মত ও হুকুমতের আয়ুকান মাত্র একাত্তর বৎসর? তারপর সে রাসূল (সা)-এর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে ইহ ছাড়াও কি কোন আয়াত আসিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন-য়ঁ । সে প্রশ্ন করিল, তাহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ। সে বলিन-ইश তো অধিকতর ভারী ও দীর্ঘ। আলিফে এক, नाমে ত্রিশ, মীমে চল্নিশ ও जোয়াদে নব্বই মিলিয়া একশত একষট্ডি বৎসর ইইল। আবার সে প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আরও কোন আয়াত আসিয়াছে কি? তিনি জবাব দিলেন-হ্যা। সে জিজ্ঞাসা করিল-তাহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-রা। সে বলিল, ইহা তো আরও ভারী ও লম্বা হইল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, রা-এ দুইশত, মোট দুইশত একত্রিশ বৎসর ইইল। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে আরও আয়াত আসিয়াছি কি? তিনি জবাব দিলেন-হঁঁ। সে প্রশ্ন করলি, উशা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-র। সে বলিল-ইহা তো অনেক ভারী ও দীর্ঘ হইয়া গেল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও র-এ দুইশত, মোট দুইশত একাত্তর হইয়া গেল। হে মুহান্মদ! আমাদের কাছে ব্যাপারটা ঘোনাটে হইয়া গেল। আপনাদের আয়ুষ্ষাল কি সর্বোচ্চটি, না সর্বনিম্নটি তাহা বুঝা গেল না। অতঃপর সে দলবলকে বলিল, ইহার নিকটট হইতে চল। আবূ ইয়াসার তখন তাহার ভাই হুয়াই ইব্ন আখতাব ও দলবলকে বলিল-হয়ত মুহান্মদ ও তাহার উম্মতের জন্য উক্ত সকল সংখ্যা মিলাইয়া মোট সাত শত চারি বৎসর আয়ুষান নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা বলিল-আমাদের কাছে ব্যাপারটি ঘোলাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই প্রেক্ষিতেই একদল মনে করেন-
 مُتُشَابِهَاتُ
আয়াহ:: :-nज দলের উক্ত মন্তব্য উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। অবশ্য উপরোক্ত হাদীসের মূল বর্ণনাকারী মুহামদ ইবন সায়েব আল কলবী হইতে বর্ণিত একক সৃত্রের হাদীস কখনও দनীল হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তাহা ছাড়া এই হাদীসকক নির্ভরযোগ্য ধরা হইলে কুরআনে ব্যবহৃত চৌদ্দটি মুকাত্তাআত হরফই গণনা করিতে হইবে। जাহা হইলে আয়ুক্ষাল অনেক দীর্ঘ ইইয়া যাইবে। তারপর পুনরাবৃত্তি গণনায় আনিলে তো আরও বেশী দীর্ঘ হইবে। আল্মাহ্ই সর্বজ্ঞ ఆ সর্বশ্রেষ্ঠ।

## মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য


২. 'এই কিতাব সংশয় মুক্ত; মুত্তাকীদের পথ প্রদর্শক।'
 ‘এই কিতাব।' তাহা ছাড়া মুজাহিদ, ইক্রামা, সাঈদ ইব্ন জুবয়়, অাস সুদ্দী,মাকাতিল.

ইব্ন হাইয়ান, যায়দ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন জুরায়জও এই মত পোষণ কর্রেন। তাঁহারা বলেন, لـ স্থনে অবাধে অপর শকটি ব্যবহার করে। তাহাদের বাগবিধিতে এই রীতি সুপ্রচলিত। ইমাম বুখারী (র) মুআম্মার ইবনুল মুছান্না হইতে এবং তিনি আবূ উবায়দা হইতে অনুরূপ অভিমতই উদ্ধৃত করিয়াছেন।


 (এथानে প্রথমাক্ত ‘याলিকুম’ পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইপ্গিত
 ইभ্িিত করিতেছে)। আল্নাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী সহ একদল তাফসীরকার বলেন, ذالل দ্বারা আল-কুরআনের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। ঔ:রণ, রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট উহা নাयিলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কেই বলিয়াছেন, উহার ইঙ্ছিত তাওরাতের দিকে। কেছ বলেন, ইজীলের দিকে। এভাবে দশটি মত পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশের মতেই উহা দূর্বল। আল্মাহ্ই সর্বজ্ঞ।
‘আল-কিতাব’ অর্থ্ ‘আল-কুরআন’। ইব্ন জারীর প্রমুখ ‘याলিকাল কিতাবু’ দ্बারা ‘তাওরাত-ইঞ্জীল’ বুঝানোর বে অভিমত উদ্ধৃত ক়রিয়াছেন, উহা অবাত্তব কथা ও অত্য়ত্ত ரিষ্রান্তিকর। কেবনমাত্র অজ্ঞরাই এইর্রপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারে।
 এবং তাহারা ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মুর্রা আল হামদানী ইইতে এবং তাঁহারা ইবุন মাসউদ ও অन्যাन्य সাহাবা ইইতে এই বর্ণনাই তনিয়াছেন বে, لاشب فيـه (উহাতে সন্দেহ নাই)। আবূ দারদা, ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, সাঔদ ইব্ন জূবায়র, অাবূ মালিক, ইব্ন উমরের খাদেম নাফে‘, আতা, আবুন আলীয়া, রবী‘ ইব্ন आনাস, মাকাতিন ইব্ন হাইয়ান, আস্সসদী, কাতাদাহ্ ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ গালেদেরও এই মত। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-ইহার বিরোধী কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কখনও التهمـة (अপবাদ) अর্থ্থে। বেমন করি জামীল বলেন :
بثـينة تـالت جميل اربتنـ ـ فقلت كلانـا يـابثـين مريـب
(বুছায়ানা অভিযোগ করিল-হে জামীল! ঢুমি আমাকে অপবাদ দিয়াছ। आমি জবাবে বनिলাম-হে বুছায়ানা! আমরা উভয়ই উভয়কে অপবাদ দিয়!ছি।)
.উহ্গ কখনও ‘প্রয়োজন’ অর্থে আসে। यেমন অপর কবি বলেন :
تَضـينـا مـن تـهامـة كل ريب - وخيبـر ثم اجمــنـا السـيوفـا
‘তেহামা ও খয়বার প্রান্তরেই আমরা সব প্রয়োজন মিটাইনাম। অতঃপর আমরা তরবারি धढাইয়া निनाম।

তাই आয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই শে, এই কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের ব্যাপারে কোনই সক্দেহ সংশয় নাই। ইহা নিচ্চিতভাবেই আল্লাহ্র নিকট ইইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। यেমন সূরা সাজ্দায় আল্লাহ্ তাআলা বনেন :
 হইতে এই কিতাবের অবতরণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নাই।"
 বিধেয় এবং অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই কিতাবের ভিতরে সন্দেহের কোন ব্যাপার নাই বিধায় তোমরা উহাতে কোনর্প সং্শয় পোষণ করিও না।



 প্রকাশক হিসাবে 'মানসূব’ও হইতে পারে। এথানে ‘হিদায়েত'-কে 'মুতাকীর' জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। यেমন আল্নাহ্ পাক বলেন :

'বল, উহা (কুরআন) ঈমানদারের জন্য পথ প্রদর্শক ও রোগ বিদূরক এবং বেঈমানদের জন্য বধিরত্ব ও অন্ধত্ প্রদায়ক। তাই তাহারা (यেন) পরস্পরককে দূরবর্তী স্থান হইতে সম্বোষন করে।"

তিনি অন্যত বলেন :


خَسَارُا ـ ـ
"অनন্তর আমি কুরআন হইতে याহা নাযিন করি, তাহা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত। অবশ্য জালিমদের উহাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কোনই লাভ হয় না।"

এই সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ঈমানদাররাই কৃরআন দ্ঘারা উপকৃত হইবে, অন্য কেহ নহে। কারণ, কুরআন নিজেই ىג০ বা পথ প্রদর্শক। ঢাই উহা অনুসরণকার্রীই అূু পথপ্রাণ্ত হইবে। যেমন, আল্মাহ্ বলেন :

"হ্গে মানব! তোমাদরর সামনে প্রভুর তরফ হইতে উপদেশ গ্রন্থ পৌছ্য়াছে। উহ্গ তোমাদের (आध্খিক রোেের জনা) দাওয়াই বিশেষ। কমানদাররদর জনা উহা হিদায়েত ও রহমস্বরুপ!"

आস্সুদ্দা আবূ মালিক ও আবৃ সাতেহ হইতে, তাঁহারা ইব্ন আব্גাস ও মুর্রাহ. আল-হামদানী ইইতে এবং তাহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ
 আর্ব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন : মুত্তাকী হইল সেই সকল ঈমানদার যাহারা শিরক পরিহার করিয়া আল্নাহ্র অনুগত থাকিয়া নেক আমল করে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইত্ত পর্याয়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, यায়দ ইব্ন ছাবিতের গোলাম মুহাম্মদ আবূ মুহাম্যদ ও মুহাশ্যদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন : মুত্তাকী সেই সকল লোক যাহারা আল্মাহ্র শাস্তির ভয়ে তাঁহার নিষেধাজ্ঞাতুলি এড়াইয়া চলে এবং তাঁহার রহমতের আশায় আদেশসমূহ মানিয়া চলে।

সুফিয়ান আছ ছাওরী জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে আ‘মাশের এই অভিমত উদ্ধৃত করেন : মুত্তাকী হইতে হইলে আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা বর্জন কর এবং যাহা ফর্য করিয়াছেন তাহা আদায় কর।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বলেন-আ‘মাশ আমাকে মুত্তাকীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা জানি তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন-আন কালবীকে জিজ্ঞাসা কর। আমি আল কালবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন-যাহারা কবীরা ওুনাহ এড়াইয়া চলে তাহারা মুত্তাকী। आমি এই জবাব অ'মাশের কাছে বিবৃত করিলাম। তিনি বলিলেন-অবশ্য এই ধরনেরই। মোটকথা তিনি উহা অস্বীকার করিলেন না।

 অভিমত গ্রহণ করিয়া বলেন, উক্ত আায়াতসমূহে সব কিছूই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যथা অদৃশ্য বস্তুতে বিশ্বাস, নামাय কাত্যেম ইত্যাদি।

আত়িয়া আস সাফী হইতে আতিয়া ইব্ন কয়স ও রবীআ ইবৃন ইয়াयীদ, তাহাদের নিকট হইতে আবদুল্লাহ, তাহার নিকট হইতে আবূ আকীল আবদুল্মাহ ইবุন আকীল ও তাহার নিকট ইইতে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন :

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, ‘কোন নান্দাই মুত্তাকী গণ্য হইবে না যতক্ষণ পাপ কাজের ভয়ে পাপের কাছাকাছি কাজও পরিহার না করিবে।’’মাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান গরীব’ বলিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমাকে আমার পিতা আবদুল্নাহ ইব্ন ইমরান হইভে, তিনি ইসহাক ইব্ন সুলায়মান আর-রাযী হইতে, তিনি মুগীরা ইব্ন মুসলিম হইতে ও তিনি মায়মূন আবূ হামযাহ হইতে বর্ণনা করেন বে, মা়মমূন বলিয়াছেন, আবূ ওয়ায়েলের সঞ্ে বসা ছিলাম। তখন মাআযের অন্যত্ম সহচর আনূ আফীফ সেখানে হাজির হইন। তাহাকে দেখিয়া সাকীফ ইব্ন্ সালামা বলিয়া উঠিলেন, হে আবূ আফীফ! মু‘আय ইব্ন জাবালের কোন বর্ণনা কি আমাদিগকে ওনাইবেন না? তিনি বলিলেন-হ্যা। আমি তাহাকে বলিতে ఆনিয়াছ্, "কিয়ামতের দিন এক জায়গ়া়় সকলকে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, মুত্তাকীরা কোথায়? তথন মুত্তাকীরা রহমানুর রহীমের এক বাহতে দগায়মান হইবে। আল্লাহ্ তা‘আলা ও তহাদের মাঝখানে পর্দা থাকিবে না এবং তিনিও তখন অদৃশ্য থাকিবেন না।' আমি তখন প্রশ্ন করিলাম,

মুন্তাকী কাহারা? তিনি জবাব দিলেন-‘যাহারা শিরক ও মৃর্তিপূজ্木 হইরে বাঁচিয়া থাকে এবং নিষ্ঠার সহিত আল্মাহ্র ইবাদত করে তাহারাই জন্নাতে যাইবে।' কখনও الهـ শব্দটি স্থিতিশীল দৃঢ় ঈমানের অন্তরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে বান্দার অন্তরে ঈমানের স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের কুদরতে ইইতে পারে।

কারণ, তিনি বলেন :
 আলো প্রদান করিতে পারিবে না।'

তিনি অন্যু বলেন :


## অন্যত্র তিনি বলেন :

 পথ প্রদর্শক জুট্বিবে না।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :
 যাহাকে পথ দেখান সে পথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করেন, কখনও তাহার জন্য তুমি অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক পাইবে না।’.

এই সব আয়াত প্রমাণ করে, অন্তরে স্থিতিশীল ঈমান সৃষ্টি করা আল্লাহ্র কাজ এবং উহা করার ক্রত কোন বান্দার নাই।

কখনও উক্ত শব্দ দ্বারা সত্য প্রকাশ ও উহার ব্যাখ্যাদানের অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই অর্থ সত্যের দিকে ইহ্গিত দান ও উহার জন্য দনীল প্রদানই হিদায়েত। আল্লাহ্ বলেন :
 দিকেই।

অন্যত্র তিনি বলেন :
 পথ প্রদর্শক থার্কে।"

তিনি আরও বলেন ঃ
 হিদায়েত দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হিদায়েতের বদলে অন্ধত্ব পছন্দ করিল।"

তিনি অন্যত্র বলেন :
,"আমি তাহাদিগকে ভাল-মন্দ দুইটি পথ প্রদর্শন করিয়াছি।

কাছীর (১ম খঙ)—৩৭

তাকওয়ার আসল অর্থ হইল খার|প কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা। মূলত উহা ছিল , ও الـوتـايـة

سقططه النصيـف ولـم تـرد اسـقاطـه ـ فتتناو لتته و اتقتتنا بـالـيـ
‘ইনসাফের পতন হইল, যদিও তুমি তার পতন চাও না। অগত্যা আমাদের হাত খানাপিনা বাঁচাইয়াই চলিল।'

অन্য কবি বলেন-
فـالقت قتنـاعـا دونـه الشمس و اتقت ـ بـاحسن مـوصو ليـن كن و مـعصـ
"সে ওড়না উড়াইয়া সূর্য কিরণ আড়াল করিল এবং এভাবে স্বীয় হাত ও তালু দিয়া সুন্দরভাবে নিজকে বাঁচাইল।

বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)-কে ‘তাকওয়া’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিলেন-হ্যা। উবাই প্রশ্ন করিলেন-তখন আপনি কি কররন? তিনি উত্তর দিলেন-সতর্কতার সহিত কাঁটার আঁচড় ইইতে শরীর ও কাপড় বাঁচাইয়া চলি। উবাই (রা) বলিলেন-উহাই তাকওয়া।.

ইবনুল মু'তায তাঁহার কবিতায় এই অর্থেই উহা ব্যবহার করেন। যেমন ঃ

"ছোট বড় সব পাপ ছাড়, উহাই তাকওয়া । কন্টকাকীর্ণ পথ চলিতে পথিক যে সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহাই কর। ছোট পাপ উপেক্ষা করিও না । নিশ্চয় ক্ষুদ্র কাঁকর ইইতে পাহাড়ের गৃ尼।"

একদা আবূ দারদা এই চরণ আবৃত্তি করেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { يـريـ الـمـرء ان يـؤتى منـاه * ويــأبــى الــلَـه الا مــا ارادا } \\
& \text { يـقول الـمـر غ فـائدتـى و مـالى * وتقوى اللَّه اهضـل مـا استفـادا }
\end{aligned}
$$

"মানুষের কামনা যে, তাহার মনস্কাম পূর্ণ হউক। কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চান না, তাহা হয় না। মানুয বলিতে থাকে, আমার স্বার্থ, আমার সম্পদ। অথচ সকল স্বার্থ ও সম্পদের চাইতে তাকওয়া উত্তম।"

সুনানে ইব্ন মাজাহ্য় আবূ উমামা (রা) ইইতে বর্ণিত ইইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : মানুষেঁর সেরা উপকারী তাকওয়া, উহার পর নেককার স্ত্রী। স্বামী তাহাকে দেখিলে তৃপ্ত হয়। তাহাকে সে হুকুম করিলে তামিল করে। কোন কসম করিলে তাহা পূর্ণ করে। স্বামীর অবর্তমানে তাহার সম্পদ ও নিজের সতীত্কে হেফাজত করে।
৩. যারা অদৃশ্য বস্ঠুর উপর ঈমান আনে এবং তাহারা সালাত কায়েম করে আর আমি তাহাদিগকে বে রুথী দিয়াছি তাহা হইতে বিতরণ করে।

তাফসীর : হযরত আবদুল্নাহ হইতে পর্যায়ক্রমে আবূল আওয়াস, আবূ ইসহাক, আ‘লা ইবনুল মুসাইয়াব ইব্ন রাফে‘ ও আবূ জা‘ফর আর-রাयী বর্ণনা করেন শে, তিনি বলিয়াছেন-সত্যকে স্বীকার করাই ঈমান। আলী ইব্ন তালহা প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন-তাহারা ঈমান আনে অর্থ তাহারা সত্যকে স্বীকার করে। ইমাম যুহরী হইতে মুআম্মার বর্ণনা করেন-ঈমান অর্থ আমল করা। রবী‘ ইব্ন আনাস হইতে আব̨ জা‘ফর আর-রাयী বলেন-ঈমান আনা অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করা।

ইব্ন জারীর বলেন-ঈমান বিল গায়েবের উত্তম ব্যাখ্যা ইহাই যে, কথায়, বিশ্বাসে ও কাজে উহার পূর্ণ প্রতিফলন.। আল্লাহ্কে ভয় করার বে ঈমান তাহার অর্থ হইল মুখের স্বীকৃতিকে কাজে পরিণত করা। ঈমান এমন একটি শব্দ যাহার অর্থ আল্লাহ্রক, তাঁহার কিতাবকে ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করা এবং এই বিশ্বাসকে কথায় ও কাজে প্রতিফলিত করা।

আমার মতে, আভিধানিক অর্থে ঈমান হইল নিছক সত্যের স্বীকৃতি বা আস্গা স্থাপন। কুরআনেও আল্লাহ্ পাক এই অর্থে ঈমান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ
 আস্থ রাখে।"

ত্মেনি তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতার কাছে তাঁহার ভাইদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন :

## 

 না। অথচ আমরা সত্যবাদী ছিলাম।"তেমনি আল্লাহ্ পাক আমলের সজ্গে স্বতন্ত্রভাবে ঈমানের উল্লেখ করেন :
 কাজ করিয়াছে, তাহারা নহে।"

অবশ্য যখন শরীী়তের পরিভাষায় ব্যাপক অর্থে ঈমানের ব্যবহার ঘটে, ঢখন অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও কাজে পরিণত করার অর্থই প্রকাশ পায়।

অধিকাংশ ইমামই এই মতের অনুসারী। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আবূ উবায়দা প্রমুখ অধিকাংশ ইমামের ইজমা ইইন-‘কওন ও আমলই ঈমান এবং উহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।' এই মর্মে আমরা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্থন্থের প্রথম ভাগে স্বতন্ত্রভাবে এই প্রসক্গে সবিস্তারে আলোচননা করিয়াছি। আল্লাহ্ পাকেরই প্রশংসা করি এবং তাঁহারই কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ঈমানকে যাহারা خشــــــة (ভয়) অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী তাহারা দলীল হিসাবে আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীসমূহ পেশ করেন :
 করে।"

তিনি অন্যত্র বলেন :
"खে বা याহाরা অদৃশ্য রহমানকে ভয় করিল এবং বিনীত হ্পদয়ে উপস্থ্তি হইল।"

 করে।"

তাহাদের একদল বলেন-ঈমানদাররা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উভয়ভাবে আস্থা স্থাপন করে এবং তাহাদের ঈমান মুনাফিকের ঈমানের মত নহে। মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন :

"তাহারা যখন•ঈনদারদের দেখা পায়, তখন বলে, আমরা তো ঈ"মান আনিয়াছি। পক্ষান্তরে যখন তাহাদের শয়তান সহচরদের সজে সংগোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় অমর্না তোমাদের সাথ্থে আছি। আমরা ঈমানদারের সহিত ঠাট্টাকারী বৈ নহি।"

তিনি আরও বলেন :


"যখন তোমার নিকট মুনাফিকরা আসে, তথন বলে, নিশয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্নাহ্ তো জানেন অবশ্যই তুমি তাঁহার রাসূল। তাই আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্যয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।"

এই প্রেক্ষিতে আয়াতের অন্তর্গত بـالـنــبـ কথাটি বা অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবস্তত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ হইতে যাহা অদৃশ্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে।
 দিয়াছে। মূলত তাহাদের সবগুলি মতই সঠিক। উহার তাৎপর্যের আওতায় সবগুলিই পড়ে।
 আনাসের বরাত দিয়া আবুল আলীয়ার এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন : উহার তাৎপর্য হইল আল্লাহ্র উপর, ফেরেশতার উপর, আসমানী গ্থন্থসমূহের উপর, রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর, জান্নাত-জাহান্নামের উপর, আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিতির উপর, মরাণাাত্তর জীবনের উপর,

পুনর্থান্নর উপর, এক কথায় এই সকন जদৃশ্য জিনিসের উপর ঈমান আনা। কাতাদাহ ইবৃন দুআমাও এই মত পোষণ করেন।

आস্সুদ্দী आবূ মালিক ও आবূ সালেহ হইতে এবং তাহারা ইবৃন আব্বাস ও মের্রাহ आন-হামদানীর বরাতে ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন :
 বর্ণিত जদৃশ্য বিষয়সসমূহকে বুহায়।

মুহামদদ ইবৃন ইসহাক মুহাশ্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইবุন জুবায়র হইতে ও তিনি ইবৃন আব্dাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন بالغيب অর্থ আন্লাহূ তরফ ইইতে यাহা কিছ্ আসিয়াছে।
 आল-কুর্যান। आত ইব্ন आবূ রু্বাহ বনেন-অাল্লাহ্র উপর বে ঈমান আনে সে जবশ্যু
 আना অর্থ ইসলাশের নির্দেশিত অদ্শ্য সস্ত্রুর উপর ঈমান আনা। যায়দ ইবৈন আসলাম বলেন : গাভ্যেবের উপর ঈমান অর্থ তকদীর্রের উপর বিশ্ধাস স্থাপন। এই সকন অতিমত পরশ্পর সন্নিহিত এবং তাৎপর্যুপত্जবে একই। কারণ, উপর্রোক্ত সকল অদৃশ্য বস্সুর উপর ঈমান আনা ও्याजिব।

সাঈদ ইব্ন মনসূর বলেন-অামার কাহে জাব মুঅবিয়া আ‘মাশ হইতে, তিনি আম্মার ইব̣ন ঊমায়র ইইতে এবং তিনি আদ্দুর রহমান ইব্ন ইয়াयীদ ইইতে বর্ণনা করেন ঃ
"आय木া আাদूন্নাহ ইব্ন মাসউদের কাছু বসা ছিলাম। সেখানে রাসৃল (সা)-এর সাহাবাদের উপর কি কি অবস্থ গিয়াহ্ তাহার বর্ণনা চলিতেছিন। তথন আদ্দুল্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলিলেন-মুহাষদ (সা)-এর ব্যাপারটি আমাদের কাছে ঢো প্রকাশ্য ব্যাপার ছিন্। মহান অদিতীয় মা‘বূদ্র শপথ! তাহাকে না দেখিয়া যাহারা ঈমান আনিবে, তাহাদের ঈমানের চাইতে উত্ম ঈমান কাহারো নহে। অতঃপর তিনি-
 ن
 সংকনননে আ'মাশের সৃত্রে উश বর্ণনা করেন। অতঃপর বনেন, ইমাম বুথারী ও ইমাম মুসলিదের শর্তনন্যায়ী হাদীসটি সহীং। অবশ্য তাহারা উহা উদ্ধৃত কর্রেন নাই।

ইমাম आহসদ উক্ত হাদীলের সম ঢাৎপর্ব্यর একটি হাদীস বর্ণনা করেন।'বর্ণনাটি ইব্ন
 রহমান, অাওয়াখ ও আবুन মুগীরার মাধ্যম্ তাহার কাছে পপৗাছে। ইব্ন মুহায়রীয বলেন : आমি आবূ জूมजকে বলিলাম, র্রাসূল (সা) হইতে आপনার ఆনা একটি হাদীস आমার কাছে

বর্ণনা কর্巾ন। তিনি বলিলেন, शঁ!! आমি তোমাকে একটি উত্তম হাদীস ওনাইব। আমরা একদিন রাসূল (সা)-এর সহিত নাশতা করির্তছিলাম। আমাদের সং̣গে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ। ছিলেন। তিনি আরয করিলেন-‘হে আল্লাহ্র রাসৃল! আমরা আপনার সাক্ষাতে ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার সজে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের চাইতে উজ্তম কেহ হইবে কি? তিনি বলিলেন-হ্যা। তোমাদের পরে যাহারা আমাকে না দেখিয়া ঈমান আন়্িবে তাহারা উত্তম ।'

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা ভিন্ন সূত্রে তাহার তাফস্সীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। সালেহ ইব্ন জুবায়র হইতে মুআবিয়া ইব্ন সালেহ ও আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেহ এবং আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ হইতে ইসমাঈল ও আক্দুল্নাহ ইব্ন জা’ফর তাঁহার কাছে উহা বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি. এই :

সালেহ ইব্ন জুবায়র বলেন-এক্দা বায়তুল মুকাদ্দসে নামায আদায় উপলক্ষে রাসূল (সা)-এর সহচর আবূ জুম্া আনসারী (রা) আমাদের মাঝে আসিলেন। আমদের সঙ্গে তথন রিজা ইব্ন হায়াত (রা) ছিলেন। তিনি যখন আমদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত ইইলেন, আমরাও তাঁাকে আগাইয়া দেওয়ার জন্য সগে গেলাম। তাহাকে আগাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম, তখন তিনি বলিলেন-নিশয় তোমাদিগকে আমি এক উদ্দীপনামূলক বিनিময় হিসাবে রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস ওনাইতে চাই। আমরা বলিলাম-আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনি উহা ওনান। তিনি বলিলেন-আমরা রাসূল (সা)-এর সজ্গে ছিলাম। আমাদের সজ্গে মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা)-ও ছিলেন। উহা ছিল অন্তরগ পরিবেশে উত্তম সাহচ্য। তাই আমরা বলিলাম-হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন কোন মানব গোষ্ঠী আছে কি যাহারা আমদের চাইতে বের্শা সওয়াবের অধিকারী? আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার অনুসরণ করিতেছি। তিনি বলিলেন-ইহাতে তোমাদের অসুবিধা কি? তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র রাসূল বিদ্যমান এবং আসমান হইতে অহরহ ওহী নাযিল ইইতেছে। কিন্তু তোমাদের পরবর্তী থেই মানব গোষ্ঠী উহা গ্রন্থাকারে পাইয়া ঈমান আনিবে এবং উহার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবে, তাহারা তোমদের দ্বিতু সওয়াব পাইবে।"

এই হাদীসটি তিনি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেন। যুমরাতা ইব্ন রবীআ মারযূফ ইবৃন নাফে‘ হইতে, তিনি সালেহ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি আবূ জুমআ হইতে অনুরূপ হাদীস̣ বর্ণনা করেন।

এই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন অবস্शায় আমলের সওয়াবে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। এই প্রশ্নে হাদীসবেত্তদের ভিতর মতন্তর রহিয়াছে। আসি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম দিকে উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। পর্তবたদের প্রশংসা এই বিশেষ ক্শেত্রেই নির্ধারিত। সাধারণভাবে পৃর্বসূরীরা উত্তম।

অনুরূপ আরেকটি হাদীস হাসান ইব্ন উরফা আল-আবদী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-আমার .কাছে ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ অল্গ হেনস্ীী আল্মুগীরা ইব্ন কয়স আত্ তামিंমী হইতে, তিনি আমর ইব্ন তআয়ব হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন : একদা রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কাহাদের ঈমান বিশ্ময়কর? সাহাবারা জবাব দিলেন-ফেরেশতাদের। তিনি বলিলেন-তাহাদের ঈমান না আনার কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, তাহারা আল্নাহ্র সমীপে রহিয়াছেন। তাহারা

বলিললন-নবীগণের্ তিনি বলিলেন-তাহদের ঋমান না আনার প্রশ্নই আসে না। কারণ তাহাদের নিকট ওহী নাযিল হয়। তাহারা বলিলেন-তাহা হইলে আমাদের: তিনি বলিলেন-তোমাদের ঈমন না অনার কি কারণ থাকিতে পারে? আমি স্বয়ং তোমাদের সামনে দীপ্যমান। অতঃপর তিনি বলিলেন-জানিয়া রাখ, আমার কাছে তাহাদের ঈমান বিস্ময়কর यাহারা তোমাদের পরে আসিবে এবং গ্রন্থাকারে আল্মাহ্র কিতাব পাইয়া ঈমান আনিবে ও উহার বিধি-বিধান আমল করিবে।

আবূ হাত্মি আর রাযী বলেন-আল মুগীরা ইব্ন কয়স আল বসরীর হাদীস ‘মুনকার’ বলিয়া অভিহিত হয়।

আমার বক্তব্য এই বে, আবূ ইয়ালা ঢাঁহার মুসনাদে, ইব্ন মারদুবিয়্যাহ ঢাঁহার তাফসীরে এবং হাকিম তাঁহার ‘মুস্তাদরাক’ সংকলনে মুহাম্মদ ইব্ন হামিদ হইতে, তিনি যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি উমর (রা) ইইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে অনুর্রপ কিংবা উহার কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম উহার সূত্রকে সহীহ বनिয়াছেন। তবে সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতেও ‘মারফূ হাদীস’ হিসাবে অনুকূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমার কাছে আমার পিতা, তাহার কাছে আবদুল্নাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল মুসনাদী তাহার কাছে ইসহাক ইব্ন ইদরীস সরাসরি বর্ণনা করেন.এবং ইবরাহীম ইবন জা‘ফর ইব্ন মাহমুদ ইব্ন সালামা আনসার়ী ও জা‘ফর ইব্ন মাহমুদ তাহার দাদী বুদায়লা হইতে খরে পপৗৗছান যে, বুদায়লা বলিয়াছেন : ‘আমি জোহর কি আসর নামায হারিছা মসজিদে আদায় করিতেছিলাম। ঈলিয়া মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) আমদের কিবলা ছিল। সবেমাত্র দুই রাকাআত পড়িয়াছি, এমন সময় খবর আসিল, রাসূনুল্নাহ্ (সা) কিবলা পরিবর্তন করিয়া বায়তুন হারামের দিকে মুখ করিয়াছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া গেলাম। এবং মেয়েদের জায়গায় পুরুষ ও পুরুষের জায়গায় মেয়েরা ঠাঁ নিল। তারপর আমরা বাকী দুই রাকআত নামাय বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়া আদায় করিলাম।

ইবরাহীম বলেন-বনূ হারিছার এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূল (সা) এই খবর ऊনিয়া বলিলেন-‘তাহারাই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনিল।'

হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণিত বিধায় ‘গরীব’ শ্রেণীডুক্ত।
 সালাত কায়েম করে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, ইকামাতে সালাত বলিতে রুকূ‘, সিজদা, তিলাওয়াত, খুশূ ও কিবলামুখী হওয়া পৃর্ণ করাকে বুঝায়।

কাতাদাহ বলেন-ইকামাতে সালাত হইল উহার ওয়াক্ত, ওযূ, রুকৃ‘ ও সিজদার হেফাজত करा।

মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন-সালাত কায়েমের অর্থ হইল উহার ওয়াক্তের হিফাজত, উহার জন্য পবিত্রতা অর্জনে পূর্ণতা, উহার রুকূ-সিজদা সুসম্পন্ন করা, উহাতে কুরআন তিলাওয়াত করা, তাশাহহুদ পড়া ও নবী (সা)- এর উপর দর্রদ পাঠ কর্যা। এই হইল ইকামাতে সালাত।



আস্ সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে ঢাঁহারা ইব্ন আব্বাস（রা）ও মুর্রাহ হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ（রা）ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে Ĺn
 অভিমত যাকাত ফরয হওয়ার পৃর্বেকার।

যিহাক হইতে জুয়ায়র বর্ণনা করেন－এখানে ‘খরচ করা’ অর্থ সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ্র ওয়ান্তে দান করা এবং কৃষ্ঞ্রতা অনুসরণ করা। অতঃপর সূরা তওবার সপ্ত আয়াতে নির্ধারিত সাদকা ফরয হয় এবং উহার ফনে এই অনির্ধারিত দানের বিধান বাতিল হয়।
 করিয়াছেন তাহা সবই খরচ কর। কারণ，এই সম্পদ তোমার কাছে আমানত ও ঋণস্বর্রপ আসিয়াছে। হে আদম সন্তান！অচিরেই এই সম্পদ ও তোমার ভিতর বিচ্ছেদ ঘটিবে।

ইব̣ন জারীর এই অভিমত এ্রহণ করিয়াছেন যে，এই আয়াতাংশ দ্বারা যাকাত ও গারিবারিক খরচপত্র উভয়ই বুঝানো হইয়াছে। তিনি আরও বলেন－এই আয়াতের উত্তম ব্যাথ্যা হইন পারিবারিক，সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের সকল খাতে উহা খরচ করা। পরিবার－পরিজন，আ丬্মীয়－স্বজন，গরীব－দুঃখী ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সকন ক্ষেত্রে খরচের জনাই আল্লাহ্ তা‘আলা উহা সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সব ধরনের খরচের মধ্যে যাকাত অধিক প্রশংসিত ও টত্তম।

ルর্ণ ত্র আমার বক্তব্য এই শে，আল্মাহ্ তা‘আলা যে বহুবার সালাতের সরিত ইনফাকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই জন্য বে，সালাত হইল আল্মাহ্র প্রতি বান্দার কর্তব্য ও আল্মাহ্র জন্য নির্ধারিত ইবাদত। আল্নাহ্র একত্ ঘোষণা，ঢাঁহার প্রশংসা করা，তাঁহার উপর নির্ভর করা ইত্যাদি উক্ত নির্ধারিত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইনফাক হইল বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য। আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে বান্দার কল্যাণ সাধনই ইহার লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে উত্তম হইল
 অন্যান্য দেশবাসী। এই ধরনের সকল ওয়াজিব খাত ও যাকাতের ফরয খাত ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর লন্রুক্ত।

এই কারণে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইব্ন উমর（রা）হইতে বর্ণিত ইইয়াছে বে，রাসূল（সা）বলেন－ইসলামের ভিত্তি ইইল পাচটি যেমন－（১）কলেমা（২）নামাय （৩）রোযা（8）হজ্জ ও（৫）यাকাত। এই সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আরবদের পরিভাষায় সালাত অর্থ দোআ। কবি আন আশা বলেন ：

কंবি আরও বলেন ：

ইব্ন জারীর দনীল হিসাবে কবি আশার উক্ত পং্ত্ত্গেলি আবৃত্তি করেন।
উপরোক্ত পংক্ত্গুলিতে কবি দোআ অর্থে সালাত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই সালাতের প্রকাশ্য অর্থ। শরীঅতের পরিডাযায় বিশেষ ওয়াক্তে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেয বিশেষ শর্ত সহকারে রুকূ-সিজদাসহ বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপকে সালাত বলে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-সালাতকে এই জন্য সালাত বলা হয় যে, মুসল্লী সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট সওয়াব কামনা করে এবং নিজ প্রডুর কাছে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

কেহ কেহ বলেন- الصـلويـن (মেরুদণের উভয় পার্শ্বস্থ শিরাদ্দয়) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেঁতু নামাযের ভিতর রুকূ সিজদার সময়ে মেরুদণ্ডের দুই পার্ব্বের শিরা দুইটি নড়াচড়া করে, তাই উহাকে ‘সালাত’ বলা হয়। ‘ইহা হইতেই ঘোড়ার স্তনের পেছনের অংশকে الـمصـلى বলা হয়। ইহা বিতর্কিত মত।

কেহ কেহ উহাকে المـلى ইইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ বস্তুর পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা সংযোজন। বেমন আল্লাহ্ বলেন :
 থাকিবে না।"
 ‘তাসলিয়া’ (কাষ্ঠ) হইবে। কিন্তু সালাত উহার বিনিময় হইয়া মানুষকে মুক্তি দিবে। কারণ, আল্মাহ্ বলেন ः
 অনাচার ও পাপ কার্य হইইতে বিরত রাখে এবং অবশ্যুই আল্লাহ্র যিক্র শ্রেষ্ঠতম কাজ।"

মূলত দোআ অর্থ্থে ‘সালাত’ হইতেই উহার উৎপত্তি। ইহাই স্বাতাবিক ও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লাহৃই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই যথাস্থানে করা হইবে।

8. আর যাহারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার . উপর বিশ্বাস রাখে এবং পরকালের উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করে।

তাফসীর : ইব্न आব্বাস (রা) বলেन-
 পূর্ববর্তী রাসূলদের নিকট আসিয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখে এবং রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না ও তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা কাছীর (১ম Vণ্ড) -৩৮

नইয়া ঝগড়া করে না। আর ${ }^{\prime}$ জাহান্নাম, হিসাব, মীযান এই সকল কিছুর উপর দৃঢ় আi্থা স্থাপন করে।

আখিরাতের নাম আখিরাত এই জন্য রাখা হইয়াছে বে, উহা পার্থিব জীবনের পরে আসিবে।

এই আয়াতে কাহাদের ওুণ বর্ননা করা হইয়াছ্র তাহা লইয়া ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কি পূর্ববর্তী আয়াতে যাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদ্রেই গুণ বর্ণিত হইয়াছে, না অन্য কোন দলের? অन্যদণ ইইলে তাহারা কাহারা?

ইব্ন জারীর এই ব্যাপারে তিনটি মত উদ্ধৃত করিয়াছ্নে। এক, প্রথমে যাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়বারেও তাহাদেরই ওণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা ছইল সকল স্তরের মু’মিন, হোক আরব মু’মিন কিংবা আহলে কিতাব সহ অন্যান্য মু’মিন। এই মতের প্রবক্তা হইইলেন মুজাহিদ, আবুল আनীয়াহ, রবী‘ ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ। দুই. তাহারা একই দল এবং তাহারা আহনে কিতাবের মু’মিনগণ। প্রথমোজ্ত দল ও দ্বিতীয় দলের ওুণ বর্ণনার মাঝখানে 9 , ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ধরনের তুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। বেমন :

"তোমার সর্ব্বান্নত প্রভুর তাসবীহ পাঠ কর, বিনি সৃষ্টি করিয়া সামজ্জস্য দান করিয়াছেন; यिनि প্রকৃতি নির্ধারণ কর্যিয়া তদনুসারে পথথর দিশা দিয়াছেন এবং यিনি তৃণণলোর উদৃগম ঘটাইয়াছেন। অতঃপর উয় কৃষ্ণ্ণণ াব૯ক কর্য়য়াছেন।"

জইননক কবির কাবোও এইর্লপ প্রয়োগ রহহিয়াছে। বেমন :
الـى الـــلت القوم وابن الـهمام - وليث للكتيبـة فـى الـمزدحم

এখানেও একই মওসুফের বিভিন্ন সিফাতের একটির সহিত অন্যটির সংযোথের জন্য وال ব্যবহার করা হইয়াছে।

তিন. প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারীં আরব মু’মিনগণ এবং পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত ঔণাবলীর অধিকারী হইল আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহদীী ও নাসারা মু’মিনগণ। আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য বহু সাহাবার এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও ঐই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহার সমর্থনে আল্মাহ্ পাকের এই বাণী পেশ করেন :
 خَاشعِيْنِ
"আহলে কিতাবের ভিতর এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্মাহ্র উপর ঈমান রাখে এবং তোমাদের ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান রাঁv। তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে।"

অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :

"পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব প্রদান কর়া হইয়াছে, তাহারা তাহার উপর ঈমান রাবখ। যখন তাহাদের কাছে (কুরআন) পড়া হয়, তখন বলে, আমরা উহার উপরও ঈমান আনিলাম। উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত সত্য, আমরা ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম। এই লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইরে। কারণ, তাহারা সহিষ্মুতা দেখাইয়াছে এবং খারাপটি বদলাইয়া ভালটি গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহাদিগকে আমি যাহা কিছু রুযী দান করিয়াছি তাহা (আমার নির্দেশিত পথে) খরচ করে।"

ইহার সমর্থনে সহীহদ্বয়ের শা‘বী বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। ইমাম শা‘বী আবূ বুরদা হইতে ও তিনি আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন-তিন দলকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে। এক, আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তাহার নবীর উপর ও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে। দুই, যে গোলাম আল্মাহ্র হক ও তাহার মালিকের হক দুইটিই যথাযথভাবে আদায় করে। তিন, যে ব্যক্তি নিজ দাসীকে আদব-কায়দা ভালভাবে শিখাইয়া আযাদ করত বিবাহ দিয়া দিল।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার মতের সমর্থনে যে দলীল পেশ করিয়াছেন, উহার সহিত কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনারও সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সূরার তুরুতে আল্লাহ্ তা’আলা মু’মিন ও কাফিরের পরিচয় দিয়াছেন । সেখানে যেভাবে তিনি কাফিরের দুই শ্রেণী দেখাইয়াছেন, কাফির ও মুনাফিক, তেমনি মু’মিনের দুই শ্রেণী দেখাইলেন-আরব মু’মিন ও কিতাবী মু’মিন।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, মুজাহিদের অভিমতই সুস্পষ্ট। তিনি ছাওরী হইতে, তিনি জটৈক ব্যক্তি হইতে ও তিনি মুজ্াহিদ হইতে অভ্মিতটি উদ্ধৃত করেন। তাহা ছাড়া একাধিক ব্যক্তি ইব্ন আবূ নাজীহ্র বরাত দিয়া মুজাহিদের অডিমতটি বর্ণনা করেন। মুজাহিদ বলেন ঃ
"সৃরা বাকারার প্রথম চারি আয়াতে মু’মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবর্তী দুই আয়াতে কাফিরের চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবতী তের আয়াতে মুনাফিকের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম চারি আয়াতে সাধারণত প্রত্যেক মু’মিনের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, সে আরবী কি কিতাবী কি আজমী কি মানব কি জ্বিন যাহাই হউক না কেন। উক্ত গুণাবলী আলাদা আলাদা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঠিক হইবে না। প্রত্যেকের জন্যই উক্ত গুণাবলী অপরিহার্য। কারণ, এক দলের জন্য ঈমান বিল গায়েব, সালাত ও যাকাত শর্ত করা হইবে এবং রাসূল (সা) এবং পূর্ববর্তী রাসূলদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবের উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনা শর্ত করা হইবে না, ইহা ঠিক হইতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মু’মিনের জন্য উক্ত গুণাবলীর সবগুলিই শর্ত করিয়াছেন। यেমন তিনি বলেন :

"「হ মু’‘মনগণ! আল্মাহ্, তাঁহার রাসূল, রাসূলের উপর অবতীর্ধ গ্রন্থ, এমর্নক পূর্ববর্তী রাসূনগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবনীর উপর ঈমান আন।"

তিনি অন্যত্র বলেন :


"আহলে কিতাবদের সহিত উত্তম পন্থায় তর্ক করিও। তবে তাহাদের জালিমদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে এই কথা বল শে, আমাদের ঊপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমাদের উপর যাহা অবতীর হইয়াছে, উহার সব কিছুর উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু তো একজনই।"

তিনি অন্যত্র বলেন :

"হে আহলে কিতাব! আমি এখন যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহার উপর ঈমান আন। উহা তো তোমাদের কিতাবেরও সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

"বল, হে আহলে কিতাব, তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও এখন তোমদের সম্মুথে যাহা অবতীর্ণ হইল তাহা কায়েম না করিবে।"

এই সবগুলি একত্র করিয়াজ আল্নাহ্ তা‘আলা মু’মিনদের জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

"রাসূল তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর অবতীর্ণ কিতবের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং মু’মিনগণও। তাহারা সকলেই আল্লাহ্র উপর, তাহার ফেরেশতার উপর, তাঁহার কিতাবের উপর ও তাঁহার রাসূলদের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করি না।"

অন্যত্র তিনি বলেন :
" आ木 याशारा आब्नाश्र
 নাই।"

এই সমস্ত আয়াতত একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সকল মু’মিনই আল্লাহ্ তা‘আলা, তাঁহার রাসূলগণ ও ঢাঁহার কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়ন করিয়া থাকেন। তবে আহলে

কিতাবদ্বয়ের মু’মিনদের ববশিষ্ট্য রহিহ়াছে। কারণ, তাহারা পূর্ববর্তী কিতাবের সকল কিছুর উপর যের্রপ ঈমান আনিয়াছিন, তেমনি এই কিতাবের সকল কিছ্রুর উপর ঈমান আনিয়াছে! তাই তাহারা দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। পক্ষান্তরে অন্য মু’মিনগণ তাহাদের কিতাবের তো সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে কিন্ুু পুর্ববর্তী কিতাবের উপর মোটামুটিভাবে ঈমান রাখে। যেমন-সহীश বুখারীতে আছে,-‘আহলে কিতাব यদি তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করে তাহা इইলে মিথ্যা বলিও না, সত্যও বলিও না। এই কথা বল, আমাদের উপর যাহা অবতীণ্ণ হইয়াছে এবং তোমদের উপর যাহা অবতীর হইয়াছে, আমরা উহার উপর ঈমান রাখি।'

অবশ্য কখनও আবার অন্য মু’মিনেরও মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণত্ম ও ব্যাপকতম ইসলামের পূর্ণাঙ অনুসরণের ফলে আহলে কিতাবের দীক্ষিত মু’মিনের চাইতে ঈমানের পাল্লা ভারী হইয়া থাকে। তাহার ফলে কিতাবী মু’মিনের প্রাণ্ত দ্বিগুণ সওয়াবও অন্য মু’মিনরা অতিক্রম করিয়া থাকে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

## 

৫. তাহারা তাহাদের প্রভুর নির্দ্দেশিত হিদায়েতের উপর রহিয়াছে এবং তাহারাই সাফन्यমগিত।
 সালাত কায়েম, আল্লাহ্ প্রদত্ত রুু্যী বিত্তরণ, রাসূল (সা) ও পূর্ববর্তী রাসূলদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও কাখিরাতের উপর দৃঢ় বিপ্ধাস। মূলত হারাম কার্যাবনী হইতে ৰাঁচিয়া जেধি কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য উক্ত ञুণাবলী অপরিशার্य। আল্লাহ্র বাণী على অর্থ আল্নাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত আলো, বর্ণনা ও প্রজ্ঞ। আয়াতাংশ অর্থ ইহ ও পারনৌকিক সাফল্য অর্জন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহার্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ইইতে, তিনি ইকরামা হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র ইইতে ও তিনি হंযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

 অবাঞ্ছিত বস্তু হইইতে রেহাই পাইল।
 তাহাদের প্রভুর তরফ ইইতে প্রাপ্ত, আলো ও দলীলের সাহায্যে দৃঢ়ত সহকারে সঠিক পথে
 এবং আল্লাহু, রাসূল ও কিতাধ্ের উপর ঈমান আনিয়া নেক আমল করার মাধ্যড্ম তাহারা যাহা কিছू আশা করিয়াছে, তাহা भাইয়াছে। অর্থাৎ জান্নাতের স্থায়ী दাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ্ে ও আল্লাহ্ তাঁহার দুশমনদের জন্য বে জাহান্নাম তৈয়ার শরির়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে রেহাই লাভ করিয়াছে।
 পুनরাবৃত্তিমূनक কিতাবদের ইয়াহুদী মু’মিন ఆ নাসারা মু’মিননদের দিকে ইপিত করা হইয়াছে। এই অভিমত বে ঠিক নহে, তাহা পূর্বেই বলা হয়াছে। বরং উহা আরবী, আজমী, কিতাবী অকিতাবী সর্বস্তরের

 نْ ইইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্মাস ও মুর্রাহ আল হামদানী হইতে এবং চাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অन्यान्य সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন : آلَذِيْنْ يُؤْمْنُوْنْ




পৃর্বেই বলা হইয়াছে, মু'মিনদের জন্য চারি আয়াতে বর্ণিত সকল গুণাবলী সর্বপ্রকারের মু’মিনের থাকিতে হইবে। কাতাদাহ, রবী‘ ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়া মুজাহিদ হইতে এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহৃই সর্বচ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালেহ আল মিসরী, ঢাঁহাকে তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে ইব্ন লাহিআ বলেন-আমাকে উবায়দুল্নাহ ইবনুল মুগীরা ও আবুল হায়ছাম সুলায়মান ইব্ন আব্দুল্নাহ হইতে এবং তাহারা আবদূল্নাহ ইব্ন উমরের বরাতে নবী করীম (সা) হইতে এই হাদীস তনান ঃ

একদিন নবী করীম (সা)-কে বলা হইল-হে .আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুরআন হইতে তিলাওয়াত করি এবং আশান্বিত হই। আবার এমন কিছ্ম আয়াত তিলাওয়াত করি যাহাতে নিরাশ হইয়া পড়ি। তখন তিনি বলিলেন-আমি কি তোমাদের কাহারা জান্নাতী ও কাহারা জাহান্নামী তাহা বলিব? সবাই বলিল, হ্যা, হে আল্লাহ্র রাসূল বলুন। তখন তিনি ‘আলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাবু’ হইতে ‘মুফলিহুন’ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন-ইহারা জান্নাতী। আমি আশা করি, তোমরা তাহাদের দলে। অতঃপর তিনি ‘ইন্নাল্লাযীনা কাফার্র’ হইতে ‘আयाবুন আজীম’ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন-ইহারা হইন জাহান্নামী। তাহারা বলিল-হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তাঁহাদের মত নহি। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন-হ্যাঁ।

৬. নিশ্য় যাহারা কাফির তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর একই কথা, তাহারা ঈমান अनिবে না।
 তা‘আলা তাহাদের ক্ষেত্রে এই বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে সতর্ক করা আর না করা সমান কথা, তাহারা কিছুতেই ঈমান আনিবে না।

বেমন আল্মাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :
الْعْذَابِ الْالَلِيْنَ
"নিচ্ত্য় যাহাদের ব্যাপারে তোসার প্রতুর কথা বাস্তব হইয়া ধরা দিয়াছে, তাহাদের কাছে यাবতীয় নিদর্শন হাজির হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না, যতক্ষণ না তাহারা স্বচক্ষে যন্ত্রণাদায়ক শাশ্তি প্রত্যক্ষ করিবে।"

আল্লাহ্ পাক আহলে কিতবের ইসলাম দুশমনদের সম্পর্কে বলেন :
 কিতাবদের নিকট यদি তুমি সকল প্র্াণাদিও সমুপস্থিত কর, তবু তাহারা কিছুতেই তোমার কিবना অনুসরণ করিবে না।"

অর্থাৎ যাহার পাপী হওয়ার ব্যাপারটি আন্লাহ্ ত‘আলার কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নেক্কার হওয়ার ভাগ্য হইবে না। ত্মেনি তিনি যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জরর করিয়াছ্ছেন, তাহার জন্য কেহ পথ প্রদর্শক ইইতে পারে না। তাই তাহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিও না। তুমি তাহাদের কাছে তোমার রিসালাতের জিমাদারী আদায় কর। যাহারা তোমার ডাকে সাড়া দিবে, তাহারাই সৌভাগ্য লাভ করিবে আর যাহারা সাড়া দিল না, তাই.দ্গর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। "তোমার কাজ আমার বাণী পৌছান্নে আর আমার কাজ হিসাব-নিকাশ লওয়া। তুমি সতর্ককারী মাত্র আর আল্লাহ্ তা‘আলাই সকল ব্যাপারের অভিভাবক।"

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়া 'আলী ইব্ন আবূ তালহা আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন-রাসৃল (সা) চাহিতেন যেন সকল লোক ঈমান আনে এবং তাঁহার নির্দেশিত হিদায়েতের পথ অনুসরণ করে। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, আল্লাহ্ পাকের ইলমে হিদায়েত লাভের সৌভাগ্য যাহাদের রহিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে। আর যাহাদের সেই সৌভাগ্য নাই তাহারা ঈমান আনিবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন-আমাকে মুহাষ্মদ ইব্ন আবূ মুহাষ্মদ ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : انَ" الَذِيْنْ كَفَرُوْ অর্থাৎ তোমার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যাহারা অস্বীকার করে এবং বলে, আমর্রা আমাদের উপর তোমার পূর্বেই यাহা অবতীর ইইয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখি
 কিতাবই অস্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহাদের কিতাবে তোমার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাদের নিকট ইইতে যে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করা ইইয়াছিল তাহারা তাহার বিরোধী হইয়াছে। তাহারা যখন নিজেদের উপর ও তোমার উপর অবতীণ উভয় কিতাব অস্বীকার করিতেছে, তখন তাহারা তোমার সতর্কতার প্রতি কি করিয়া কর্ণপাত করিবে? তাহারা তো জানিয়া ওুিয়াই কুফরী করিতেছে।
 করেন-আলোচ আয়াত্ঘয় আহযাবের যুদ্ধের সেই সব নেত সম্পক্ক আসিয়াছে যাহাদের সম্পरক্ক আল্ণাহ্ পাক বানन :

"তুমি কি তাহাদের দেখ নাই যাহারা আন্মাহ্র প্রদত নি‘আমতকে কুফ্ীীর বিনিময়ে বদন কর্য়াজে,....ইত্যাদি।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ 'আানী ইবৃন তনলা হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে যাহা বর্ণনা



এই প্রসন্গে ইবৃন অবূ হাত্মি একটি বর্ণনা থ্রদান করেন। তিনি বলেন-আমাকে আমার পিত, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালেহ আল মিসরী, তাহাকে তাহার পিত ও
 ইব্ন আবদूল্না হইতে এঞং তাহারা আাবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) ইইতে রসৃলে পাক (সা) সস্পর্কিত নিম্ন घটনাটি বর্ণনা করেন :

একদা নবী করীম (সা)-এর কাছ్ আরय করা হইল-হে आল্লাহ্র রাসৃল! আমরা কুরजানের কিছू আয়াত তিলাওয়াত করিয়া অত্ত্ত আশাবিত হই; আবার কিছু আয়াত তিনাওয়াত করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। তথন তিনি বनিলেন-আমি কি তোমাদিগক্কে জান্নাতী

 রাসূন! जাররা ঢাহদের মত নহি ’" তিনি বলিলেন-ছ্যা।

পাক কাनाশ্রে
 আল্লাহ
 آَمْ لَمْ تُتْنْ সर्বফ।

## (V)


৭. আল্লাহ তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকূহরে মোহর লাগাইয়াছেন ও তাহাদের চক্ষে ছানি পড়িঁয়াছে এবং তাহাদের জন্য মহাশান্তি রহিয়াছে।
 বলেন-তাহাদর উপর শয়তান প্রতাব বিশ্তার করায় তাহারা শয়তানের অনুগত হইয়াছে। তাই

আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকূহরে মোহর লাগাইয়াছেন এনং চক্ষে তাহাদের পর্দ্র পড়িয়াছে। ফলে তাহারা সঠিক পথ দেখিতে পায় না, নঠিকক কথা তিনাতে পায় না ও সঠিক ব্যাপার বুঝিতে পায় না।
 অন্তরের চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে উহ্হা মোহরের কাজ দিতেছে। ইবৃন জুরায়জ বলেন-অন্তর ও কর্ণকুহরের জন্য মোহর শব্দ ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। ইব্ন জুরায়জ অররও বলেন-আমাকে আবদুন্নাহ ইব্ন কাছীর বর্ণনা করেন যে, তিনি মুজাহিদকে বলিরত শुনিয়াছেন,
 কুরআনে ব্যবহ্পত তিন শদ্দের ভিতরে কঠিনতর অর্থ প্রকাশ করে।

আ'মশ বলেন-মুজাহিদ আমাদিগকে তাঁার হাত দেখাইয়া বলিলেনে-অন্তরটিও এইর্রপ অর্থাৎ হাতের তালুর মতই। যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন একটি অঙুলি বঙ্ধ হইয়া যায়। এইভাবে পর পর পাপ করিতে থাকিলে একে একে পাচটি আঙুল বন্ধ হইয়া মুষ্টিবদ্ধ হয়। ফলে সেই হাতের তালুতে আর কিছুই ঢুকিতে পারে না। ইহকেই বলে অন্তরে মোহর মারা।

ইব্ন জারীর আবূ কুরাইব হইতে, তিনি ওকী’ হইতে, তিনি আ‘মাশ হইত্ত ও তিনি মুজাহিদ ইইতে অনুর্পপ বর্ণনা ওনান।

ইবุन জারীর বলেন বে, কেহ কেহ বলেন, ${ }^{\circ}$ ত‘আলা তাহাদদর অহংকার ভরে ঘাড় ফিরানোর ‘খবর দিলেন। সত্যের ডাক তনিয়াও তাহারা
 বলা হয়, যখন কেহ কথা তনিতেই রাযী হয় না এবং দম্ভভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখে।

ইব্ন জারীর বলেন-উক্ত অভিমত ঠিক নহে। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা তো খবর দিলেন তাহাদের অন্তরে ও কর্ণ কুহরে তাঁহারই মোহর মারার।

এক্ষের্রে আমার বক্তব্য এই, ইমাম ইব্ন জারীরের এই অভিমত খণনের জন্য আল্লামা यামাঋশারী সুদীর্ঘ বহাস করিয়াছেন। তিনি আয়াতটির পাচটি ব্যাথ্যা প্রদান করিয়াছেন। টহার প্রज্যেকটিই অত্যন্ত দুর্বল। তাহার মু'তাবেনী ধ্যান-ধারণা তাঁহাকে এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যা দানে উৎসাহিত করিয়াছে। আল্নাহ্ তা আলা স্বয়ং বান্দার অন্তরে মোহর লাগাইলেন ইহা তাহার কাছে খারাপ লাগিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা খারাপ কিছু করিতে পারেন না বলিয়া র্তিন সেই সব ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ তিনি যদি আল্ধাহ্ তা‘আলার এই বাণীণ্লি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অনুর্পপ ভুল করিত্েন না। যেমন :
 ত‘আলাও তাহাদের অন্তর বাঁকা করিয়া দিলেন।"

অন্যত্র তিনি বনেন :

"जআমি তাহাদের অन্তর ও চক্কু এমনভাবে ফি্রাইয়া দেই বেন তাহারা অ্রম হইতেই ঈমান आনে নাই এবং তহাদিগক্ তাহাদূর जবাধ্যणার ক্ষেত্রে এমন সুয্যাগ দেই, ভেন তাহারা উ্র্ান্ত্রে মত চক্কর খাইতে থাকে।"

এই ধরননের আয়াত্জলি প্র্াণ করে বে, আল্লাহ্ ত'जালা নিজেই অন্তরসমূহে মোহর
 ऊनिয়া সত্য তাগ কর্রিয়া বাতিনেের অনুসরণ করিচ্তে, তাই আল্মাহ্ ত'আলা তাহার ব্যাপার্র ইনসাফ করিয়াহেন। ইহা তাঁহার কোন খারাপ কাজ নহহ, ইনসাফ ঢো সুন্দর কাজ। তিনি यদি
 সर्वछ।
 কোন কোন বান্দার সজ্ঞাত কুফ্টীীর जপরাধ্ जाহার অন্তরে সীন মারিয়া দেন। ব্যেন তিনি বलनন :
 তাহাদের অন্তরে ছাপ মার্যিয়া দেন।"

 দাও"

তিনি হ্য়ত হ্যায়ফা (রা)-এর হাদীসও উদ্ধৃত করেন। হযরতত হ্যায়শ (র্যা) নবী কন্রীম (সা)-এর এই বর্ণনা ఆनानः
"नবী করীী (সা) বनिয়াছেন, ‘ফিত্না অন্তর্রে উপর বেষনীর কাজ করে। উश প্রতাব গ্রহণকারী অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো দাগের আাত্তরে অবদ্ধ করিয়া দেয়। वে অত্তর


 (बসमाঞ্)

ইব্ন জারীর বলেন- এই প্রশ্নে আসার কাছে এই হাদীসের বর্ণনাটি যথাযথ মনে হয়। आমাকে মুাম্মদ ইব্ন বিশার, তাহাকে সাকওয়ান ইব্ন ঈসা, जाহাক্ আজনান কা'কা‘ ইইতে, তিনি আবূ সানেহ হইতে এবং তিনি আবূ হরায়़রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

 यদি পাপ বাড়িতেই থাকে, তথন কালো দাগ বৃদ্ধি পাইয়া অন্তর গাস করিয়া ওেলে। উহাই जत্তর্রে মরিচ। ব্যেন আল্gাহ বলেন ः
 তাহাদের পাপাচার্রে কারণণ অন্তরে তাহাদ্রে মরিচা পড়িয়া গিয়াহ্ছ।"

এই হাদীসটি উক্ত বর্ণনাসহ ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ কুতায়বা ও লায়ছ ইব্ন সা‘দ হইইতে উদ্ধৃত করেন। উহা ইব্ন মাজাহ উদ্ধৃত করেন হিশাম ইব্ন আমার হইতে এবং তিনি হাতিম, ইসমাঈল ও ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম হইতে এবং তাহারা উহা বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্ন আজলান হইতে। ইমাম তিরামিী হাদীসটিকে ‘হাসান সহীহ’ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন- রাসূল (সা) বলিয়াছেন, পাপ যখন অন্তরে প্রবিষ্ঠ হয়, তথন অন্তরকে তানাবদ্ধ করিয়া দেয়। তথনই উহাতে আল্লাহৃর তরফ হইতে মোহর লাগিয়া যায়। ফলে সেই অন্তরে ঈমান প্রবেশের কোন রাস্তা থাকে না। আর কুফরও উহা হইতে বাহির হইতে পারে না।
 Non আয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন।

মোহর লাগানো ও সীল মারা পাত্র হইতে উহা না ভাগিয়া বে কোন কিছু ঢুকানো ও বাহির করা যায় না, তাহা তো সকলেই দেখিয়া থাকে। তেমনি মোহার লাগানো ও সীল মারা অন্তরেও উহার সীল ও মোহর অপসারণ না করা পর্যন্ত ঈমান ঢুকিতে কিংবা কুফর বাহির হইতে পারে না।
 পূর্ণ বাক্য। কারণ মোহর বা সীল उধ্ধু অন্তর ও কর্ণকূহরের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থ পর্দা বা আবরণ যাহা চক্ষুর ক্ষেত্রে ব্যবছ্তত হয়।

আস্ সুদ্দী তাাহার তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা আল-হামদানী হইতে ও তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (বা) ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন : ఆनিতেও পায় না এবং তাহাদের চোখে পর্দা সৃষ্টি করায় তাহারা দেখিত্ও পায় না।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন সা‘দ তাঁহাকে তাঁহার পিতা, তাঁহাকে তাঁহার চাচা হুসায়ন ইব্ন হাসান তাঁহার পিতা ও চাঁহার পিতা তাহার দাদা হইতে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনা তনান : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইন, "আল্মাহ্ ত‘আলা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন এবং তাহদের চক্ষে পর্দা ফেলিয়াছেন।" তিনি অররও বলেন- আমাকে কাসিম, তাঁহাকে হুসায়ন ইব্ন দাউদ, তাঁা:় হাদ্দাদ ইব্ন মুহাশ্মদ আল আ‘ওয়ার ও তাঁহাকে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : মোহর ইইল অন্তর ও কর্ণে এবং পর্দা হইল চক্ষে। যেমন আল্নাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন :
 তিনি মোহর লাগাইয়া দিতেন।"

তাই তিনি বলেন, মোহর হইল অন্তর ও কর্ণে এবং চক্ষে হইল পর্দা।
 করেন। यেমন কুরআনের
علفتـها تـبـنـا و مـاء بـار دا - حتـى شـتـت همـا لـة عــــاهـا


অনাত্র কবি বলেন :
ور أيـت زو جل فـى الـوغى ـ مـتقلدا ســـــا ور مـــا

এই চরণে مـعتقلا শব্দ ঊহ্যা থাকিয়া
সূরার প্রথম চারি আয়াতে মু’মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর পরবর্তী আলোচ্য দুই আয়াতে কাফিরের পরিচয় তুলিয়া ধরিয়া এখন আল্লাহ্ তা‘আলা মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করিতেছ্নে। মুনাফিকদ্দর মুথে থাকে ঈমান ও অন্তরে বিরাজ করে কুফর। যেহেতু এই ব্যাপারটি ধরিতে সাধারণ মানুবের অসুবিধা হয়, তাই ইহার আলোচনা দীর্ঘতর হইয়াছে। মুনাফিকের্র বিভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য ও উপমা দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তদুপরি সূরা ‘বারাআত’ ও সূরা আল-মুনাফিকূন’ মুনাফিকদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া সূরা ‘নূর’ সহ অন্যান্য সূরায় তাহাদের পরিচয় তুলিয়া ধরা ইইয়াছে যেন মু’মিনরা মুনাফিকদের সহিত মিশিয়া না যায় এবং তাহাদের প্রতারণা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

## মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত

##  

৮. একদল মানুষ বনে, ‘আমরা আল্লাহ ও আখিরাত্তে উপর ঈমান আনিয়াছি’; অথচ তাহারা মু’ মিন নহে।
৯. তাহারা অাল্লাহ এবং মু’মিনদেরকে ধোঁকা দেয়। মূলত তাহারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়; অথচ তাহারা তাহা বুঝ্স না।

তাফস্সীর ঃ निফাক হইল খারাপ ভাব লুকাইয়া রাখিয়া ভাল ভাব প্রকাশ করা। উহা কয়েক প্রকারের। এক, বিশ্ষাসগত। ইহার অধিকারী জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। দুই, কর্মগত। উহা শ্রেঠ্ঠতম পাপ। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে উহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- মুনাফিকের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। তাহার বাহিরের সহিত ভিতরের মিল নাই। সে মুথে একক্রপ, মনে অন্যর্রপ। তাহার প্রকাশ্য দিক ও অপ্রকাশ্য দিক বিপরীতমুখী। নিফাকের পরিচয়বাহী সৃরা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মক্কায় নিফাক ছিল না। সেখানকার অবস্থা ইহার বিপরীত ছিল। যাহারা ভিতরে মু’মিন ছিল তাহাদেরও অনেকে প্রকাশ্যে কুফরী ভাব দেখাইতে বাধ্য হইত। অতঃপর যথন রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করিলেন এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ তাহাদের সঙী ইইলেন, তথন তাহারা জাহেনী যুগের আরব মুশরিকদের মতই মূর্তিপূজা করিত। মুসলমানদের সঙ্গে আহলে কিতাবের ইয়াহুদীগণও পূর্ব পুরুমের রীতির উপর বহাল থাকিয়া চূক্তিবদ্ধ মিত্ররূপে যুক্ত হইন। তাহাদের তিন গোত্র ছিল। খাযরাজদের মিত্রেগোত্র বনূ কায়নুকা এবং আওসদের মিত্র গোত্র বনূ নজীর ও বনূ কুরায়জা।

রাসূল (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, আওস ও খাবরাজ গোত্রের অনেককইই তখন ইসলাম গ্রহণ করিল। কিন্তু ইয়াহুদী গোত্রসমূহের আক্দুল্নাহ ইব্ন সালাম সহ কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করিল। তখনও নিফাক জন্ম নেয় নাই। কারণ, তখনও মুসলমানদের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয় নাই যাহা কাহারও ভয়ের কারণ হইতে পারে। তখনও রাসূল (সা) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ ইয়াহুদী গোত্র ও মদীনার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রতুনির সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যখন বদরের গুরুত্পৃপূর্ণ যুদ্ধ ঘটিয়া গগেল এবং আল্মাহ্ তা'আলা তাঁহর বাণীর বাস্তবায়ন ঘটাইলেন ও ইসলাম-মুসলিমের মর্যাদা সমুন্নত করিলেন, আদ্মুল্নাহ ইবৃন উবাই ইব্ন সলূল তখন মুখ খুলিল। সে মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা ছিল। খাযরাজ গোত্রের হইয়াও সে জাহেন্ন যুগে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের সরদার ছিল। তাহারা এমনকি তাহাকে মদীনার অধিপতি করার খেয়ালে ছিল। ইত্যবসের কল্যাণবাহী ইসলাম আসিল। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া উহাতে নিমগ্ন হইল। ইহাতে তাহার অন্তর্দাহ দেখা দিল। আশাহত হইয়া সে মুসলিম বিদ্বেবী হইল। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর সে ঘাবড়াইল এবং প্রকাশ্যে ইসলাম প্রহণ করিল। তাহার গোত্রীয় সभীদেরও সে সেভবে ইসলাম গ্রহণের পরামশ দিল। তাহাদের সজ্গ আহলে কিতাবেরও কিছু লোক মুসলমান হইল। এখান হইতেই মদীনা ও উহার আশে পাশের এলাকায় মুনাফিক মুসলমান সৃষ্টি হইল।

পফ্মান্তরে মুহাজিরদের ভিতরে কোন মুনাফিক ছিল না। ঢাঁহারা ঢো ইসলামের জন্য হিজরত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা নহে যে, হিজরত করিতে তাহাদিগকে কেহ বাধ্য করিয়াছে। তাঁহারা স্বেম্ছায় নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।, তাহাদের ঘর-বাড়ী, ষ্ত্রী-পুত্র, সহায়-সশ্পদ সকনই বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন পুু পরকালে আল্লাহ্র কাছে উহার বিনিময় লাভের আশায়।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- আমার কাছে মুহাশ্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
 আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুনাফিক ও তাহাদের অনুসারীবৃন্দ।

এভাবেই অন্যান্য ব্যাখ্যাদাতাগণ হইতেছেন আবুল ‘আলীয়া, আল-হাসান, কাতাদাহ ও আস্. সুদ্টী। মু’মিনগণ ভেন ধোঁকায় না পড়ে তাই আল্লাছ্ তা‘আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে সত্ত করিয়া দিলেন। মুনাফিকদের आবির্ভাবে মুসলমানরা ভীষণ ফাসাদে পড়িয়া গেলেন। যাহাদের ঈমানদার বলিয়া বিশ্বাস হয়, মূলত তাহারাই কাফির, ইহা হইতে বিপদের কথা আর কি ইইতে পারে? তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জানাইয়া দিলেন বে, তাহারা সামনে যতই ঈমানের কথা বলুক, পিছনে তাহারা অন্যক্রপ। তিনি অন্যত্র বলেন :

## 

অর্থাৎ তাহারা অই কথাটি ভ্রু তোমার সামনে অসিত্ বলে, মূলত তাহারা ইহা বলে না। তাই তাহারা দুইবার তাকীদমূলক শ্দ ن। ও ل ব্যবহার করিয়াছে। তেমনি তাহারা यদিও জোর দিয়া বলে বে, আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে, মূলত ইহা সত্য নহে। উক্ত আয়াতে যেইভাবে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলিয়া

আখ্যায়িত করিয়াছেন, তে্মনি আলোচ্য আয়াতেও তিনি জানাইয়া দিলেন- মূলত তাহারা মু'मिন নरে।

আয়াতাংশ 1 বাহিরে যে ঈমানের কথা বলিতেছে, তাহা এই বোকা ধারণা নিয়া যে, তাহারা আল্নাহ্ जা‘আলাকে ধোকাক় ফেলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ফায়দা লুটিতে পারিবে। কারণ, মু’মিনদের কিছু লোককে এইভাবে ধোঁকা দিয়া ফায়দা লুটিয়াছে। আল্নাহ্ ত‘আলা এই প্রেক্ষিতে বলেন ঃ


"আল্মাহ্ তা‘আলা যেদিন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, তখন তাহারা আল্লাহ্র কাছেও হলফ করিয়া বলিবে, যেভাবে তোমাদের কাছে হলফ করিয়া বলিতেছে। जাহারা মনে করিবে, তাহাদের একটা ভিত্তি হইল। জানিয়া রাখ, তাহারাই নিশিতভাবে কাফির।"

তাই তাহাদের ধারণার ভ্রান্তি আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তুলিয়া ধরিলেন-
 ধ্ধোকা দিতেছে, অন্য কাহাকেও নহে। অথচ তাহারা তাহা বুঝিতেছে না।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :
而 " দেয়, মূলত তাহারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়।"

একদन किরাআতবিদ কোন তারতম্য হয় না।

ইব্ন জারীর বলেন- यদি কেহ প্রশ্ন তোলে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্ এবং মু’মিনদের কি করিয়া ধ্ৰোকা দেয়? তাহারা তো বাঁচার জন্য মনের বিপরীত কথা মুখে বলিয়া থাকে। জবাবে বলা যায়, আরবে বাঁচার জন্যও यদি কেহ এর্দপ বলে তাহাকেও প্রতারক বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ভাষারীতি অনুসারে ঠিকই ইইয়াছে। দুনিয়ায় নিরাপত্তার জন্য তাহারা আল্লাহ্ ও মু’মিনদের প্রতারণামূলক কথা খনাইতেছে। মূলত উহা তাহাদের পরকালের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত করিতেছে বিধায় তাহারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করিতেছে। তাহারা বাহ্যিক ঈমানের কথা বলিয়া আশা করিতেছে, পরকালেও তাহারা পার পাইবে এবং উহার সকল সুবিধা ভোগ করিবে। কিন্তু গিয়া দেখিবে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। আল্মাহ্র অসন্তুষ্টি ও কঠিন শাস্তি তাহাদিগকে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার করিবে। সুতরাং তাহাদের মন যাহা বুঝাইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে চরম প্রতারণা হইয়া ধরা দিবে। ভাল আশা করিয়া গিয়া মন্দ পাওয়াই তো প্রতারিত হওয়া। খারাপ কাজ করিয়া ভাল আশা করাটাই তো প্রতারণামূলক ব্যাপার। এই কারণেই বলা হইয়াছে :
 ‘আनী ইব্ন মুবারক এই খবর প্ৗীঁছাইয়াছেন বে, যায়দ ইব্ন মুবারককে মুহাম্মদ ইব্ন ছওর

 জান-মাল রক্ষা পায়, কিন্তু তিতরে তাহারা বিপরীত বিশ্বাস রাথ্।।"

সাঈদ ইব্ন কাতাদাহ আনোচ্য আয়াতদ্ময় সশ্পক্কে বনেন : ‘অনেকের মতেই মুনাফিকের মৃল চরিত্র হইন কপটত। অর্থাৎ মুখে স্বীকার করা ও অন্তরে অস্বীকার করা, কথার বিপরীত কাজ করা, সকালে এক রকম ও সন্ধ্যায় আরেক রকম হওয়া, জো বুঝিয়া নৌৗকা ছাড়া এবং হাওয়া বুঝিয়া বাদাম উড়ানো।'

## (1.)

১০. তাহাদের অন্তর ব্যাধিগ্রন্ত, আল্লাহ্ তা‘আলা ঢাহাদের ব্যাধি বাড়াইয়া দিলেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্রণণাদায়ক শাশ্তি। কারণ তাহারা মিথ্যা বলিত।

তাফসীর ः আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইবিন আব্বাস ও মুর্রা আল-হামদানী হইতে ও তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবাं হইতে বর্ণনা করেন
 বাড়াইয়া দিলেন।

ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইবุন

 কাতাদাহ এই মতই পোষণ করেন।

 নিফাক বাড়াইয়া দিলেন। ইহা প্রথমোক্ত ব্যাথ্যার অনুর্রপ।
 শারীরিক ব্যাধি নহে। তাহারা মুনাফিক আর তাহাদের ব্যাধি হইল সেই সংশয় যাহা
 বাড়াইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পড়িলেন :


"याহারা মू'মিন, ঢাহাদের ঈমান বাড়িয়া গিয়াহে এবং তাহারা মহা आনন্দিত। প্কান্তর্রে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহাদের মনঃপীড়ার সহিঁ আরও অন্তর্জ্বালা সংযুক্ত হইয়াছে।" •
fর্ডিন বালেন. উছার অর্থ ক্ষাতর উপর ক্ষতি এবং ভ্রান্তির উপর ভ্রান্তি। আবদুর রহমান (র) ইঞাকে 'হুস্ন' (ভাল কাজ) ব্বলিয়াছ্ন। কারণ, উহা যথাयথ কর্মফল। পূর্বসূরীদের মত ইহাই। আল্লাহ্ পাকের্ন কলাল্য ইহার আরও দলীল আছে। যেমন ঃ
"याহারা रिमाय़िত গ্রহণ করিয়াছে, অতাদাদের ক্দিায়েতের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাহারা পরহেেগার হইয়াছে" আয়াতাংশ
 জাহারা নিজেরা তো মিথ্যা বলিভ, অপরকেও মিথ্যাবাদী বলিত।

ইমাম কুরুহুবী জ অন্যান্য তাফসীরকার রাসূলুল্নাহ (সা) জানিতে পাইয়াও কেন মুনাফিকদের হত্যা করেন নাই, এই প্রশ্নের জবাবে সহীহদ্যে উদ্ধৃত হাদীসiটি পেশ করেন। উহাযত বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলেন, 'মুহাম্মদ তাহার সঙ্দীদে হত্যা করেন, এই কথ্থা আরবরা বলাবলি কর্রুক তাহা আমি পছন্দ করি না।' তিনি ভয় পাইতেন যে, ইহার ফলে বহু আরব ইসলাম প্রহণ হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুসলমান নামে পরিচিত। তাহাদের অন্তরের কুফরী আল্লাহ্ ত|আলাই জানেন, সাধারণ মানুষ জানে না। সুতরাং কি কারণে তাহাদের হত্যা করা হইল তাহা বুঝানো কঠিন হইবে। এই ভুল বুঝাবুঝির ফুলে সাধারণ আরবরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধাব্তিত ইইয়া পড়িবে। তাহারা বলিয়া বেড়াইবে, মুহাপ্যদ তাহার সभীদেরও কখন কি কারণে হত্যা করে তাহা কেহ জানিতে পারে না।

ইমাম কুরুুীী বলেন- আমাদের আলিম সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাই। মুনাফিকদদের অন্তরের কলুষতা জানা সত্ত্রেও তিনি তাহাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া চলিত্তন। ইব্ন আতিয়্যা বলেন- ইমাম মালিকের অনুসারীবৃন্দ্রে নীতি ইহাই। মুহাম্মদ ইবনুল জুহ্ম কাজ্রী ইসমাঈল আবহারী ও ইবনুল মাজ্তেত্ এই মতের ভিত্তিতে দনীল পেশ করিয়াছেন। একটি দলীল এই, ইমাম মালিক (র) বলেন- রাসূল (সা) উম্মতকে ইহাই জানাইয়া দিলেন বে, বিচারক কখনও তাহার জানার উপর ভিত্তি কর্রিয়া রায় দিবে না।

ইমাম কুরহুবী বলেন- অন্যান্য মাসআলায় মতভ্যেকারী সর্বস্তরের আলিম এই ব্যাপারে একমত বে, বিচারক নিজের অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া রায় দিবেন না। তিনি বলেন- ইমাম শাফেঈ (র)-ও ইহ হইতে দনীল অ্গণ করিয়াছেন বে, রাসূন (সা) মুনাফিকদের অন্তরের কথা জানা সত্ত্বেও মুখে ইসলাম প্রকাশ করায় তাহাদের হত্যা কার্य হইতে বিরত ছিলেন। কারণ, বিচার অন্তরের কথার ভিত্তিতে হইবে না, হইবে মুখের কথার ভিত্তিতে। সহীহদ্ময় ও অন্যান্য হাদীস সংকলনে ইহার সমর্ধনে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। यেমন রাসূল (সা) বলেন ঃ
"আমি (জবিশ্বাসী) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। যতক্ষণ তাহারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্মাহ’’ না বলিবে, ততফণ যুদ্ধ চলিবে। যখন উহা বলিবে, তখন আমার হাত ইইতে তাহাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ ইইবে। য্যা, কিসাসের প্রশ্ন ভিন্ন। আর তাহাদের অন্য কোন ব্যাপার থাকিলে উহার হিসাব তাহারা আল্লাহ্র কাছে দিবে।"

উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই, যখনই কেহ মু্যে কলেমা বলিবে, তখন তাহাকে মুসলমান ধরা হইবে এবং সে ইসলামী বিধানের আওতায় আসিবে। অন্তরে তাহার যাহাই খ্রাকুক না কেন। যদি উহা ভাল হয়, পরকালেও উহার সুফল পাইবে। যদি অন্তর খারাপ হয়, তাহা হইলে

দুনিয়ায় মুসলমান হিসাবে বিবেচিত হইয়াও কোন লাভ হইবে না। অুটিপৃর্ণ ঈমানের কারাণণ তাহারা চরম শাস্তি পাইবে। যেমন আল্মাহ্ বলেন :

"(বিপন্ন মুনাফিকরা) মু’মিনদের ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না? তাহারা বলিবে- হ্যা, কিন্ুু তোমরাই তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রাখিয়া বিপদগ্গস্ত করিয়াহ এবং তোমাদের ভ্রান্ত প্রত্যাশা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এখন তো আল্নাহ্র ফয়সালা আসিয়া গিয়াছে।"

তাহারা হাশরের মাঠে একত্রে উঠিলেও যখন আল্লাহ্র ফয়সালা জারী হইবে, তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন হাদীসে আছে, তাহারা মু’মিনদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সিজদাবনত হইতে ব্যর্থ হইবে।

একদল অবশ্য বলেন- বেহেহু রাসূল (সা) বিদ্যমান ছিলেন, তাই তাহাদের ক্ষতি সাধনের সুযোগ ছিল না বিধায় তাহাদের নিফাক জানা সত্ত্বেও হত্যা কর্া হয় নাই। কিন্ুু নবী করীম (সা)-এর পরে অবস্থা অন্যর্পপ বিধায় যাহাদের নিফাক প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং সকন মুসলমানও জানিতে পাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র) বলেনরাসূলুল্মাহ (সা) যুগের মুনাফিকরা এই যুগের কাফির।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই : কোন মুসলমানের কুফরী প্রকাশ পাইনে, তাহার হত্যার ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তাহাকে কি তওবা করিতে বলা হইবে, না সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হইবে? তাহার কুফরী কি একবার প্রকাশ পাইলেই হইবে, না বারংবার প্রকাশ পাইতে হইবে? তাহার স্বতঃস্ফৃত্তভাবে ইসলামে প্রত্যাবর্তন কিংবা ভয়ে ইসলামে প্রত্যাবর্তন, ইহার কোন্টির কি বিধান? এইর্রপ বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। উহা ডাফসীরে আলোচনার স্থান নহে। ফিকাহ গ্রন্থই উহা আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

## জরুরী আলোচনা

यাহারা বলেন, রাসূল (সা) কিছ্মসংখ্যক মুনাফিক সশ্শ্ক্ক অবহিত ছিলেন, তাহাদের দনীল হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর হাদীস। উহাতে চৌদ্জনের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা তবূক যুদ্ধের সময়ে রাসূলুল্ুাহ (সা)-কে গভীর অন্ধকারে কৃপে.ফেলিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আনা ওহীর মাধ্যমে এই যড়যত্ত্র ফাঁস করিয়া দেন। হুযায়ফা (রা)-কে তাহাদের নাম জানানো হইয়াছে। তবে উপরে বর্ণিত হিক্যতের কারণেই হয়ত তাহাদের হত্যা করা হয় নাই, কিংরা অন্য কারণেও হইতে পারে। আল্নাইই সর্বজ্ঞ। তাহাদের ছাড়া অন্য মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্পাহ্ তাঅালা বলেন :


কাशীর (১ম খ*)—80
 पूমি তাহািিগকে চিন না, आমি চিনি।"

অনঅ্র তিনি বলেন :


 হইনে অবশ্যু আমি ইহার প্রতিকার করিব। ফলে তাহাদের নগণ্য नোকই মদীনায় তোমার কাছ্ ঠ̛ঁই পাইবে। তাহরা অভিশষ্ঠ। বেথানেই যাইবে পাকড়াও হইবে এনং ঢালাওভাবে হত্যা করা হইবে।"

এই আয়াত প্রমাণ করে বে, রাসূল (সা) তহাদিগকে সর্রাসরি চিনিতেন না। তবে जাহাদদর বর্ণিত চরিত্রাবনীর আলোকে তিনি কিছু কিছ্ম লোককে চিহ্তিত করিয়াছ্ন। বেমন আল্মাহৃ ত'অলা বলেন :

"অমি ইচ্ম করিলে ডোমাকে তহাদদর চেহারা দেখাইয়া দিতে পারি। তবে তুম্মি অবশ্াই - ঢাशদের কথা ও কাজ্জ চিনিতে পারিবে।"

সর্বাধিক খ্যাত মুনাফিক হইল আদ্দুল্নাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) মুনাফিক সम্পর্কিত আয়াতের তুাানীীর আলোকে তাহার ব্যাপার্র রাসূন (সা)-কে সাক্ষ্যদান সד্বেও রাসৃন (সা) অন্যান্য সাহাবা সহ তাহর জানাयা आাদায় করেন। একদা হযরত
 করিবে बে, মুহাম্মদ তাহার সभী হত্যা করে, আমি ইহা পছন্দ করি না। অন্য রিওয়ায়েতে आাছ-- তহার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া বা না নেয়ার অধিকার আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমি
 জনা সত্তর বার্রের বেশী ক্যমা চাহিলে সে ক্যা পাইবে, তাহা ইইলে তাহাও করিতাম।'

##  

 বলে, আมরা ঢে মীমাংসাকারী।’

 হইইে, তিনি ইবৃন আব্বাস ও মুর্রাতুত তাইফ্যেব আল হামদানী হইতে এবং ঢাহার্রা ইবৃন

 কুফরী ও নাফরমানী কাজ।

 "আল্লাহৃর নাফরমানী করা। কারণ, পৃথিবীতে যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টি করে। মৃলত আল্লাহ্র কথা ওনা ও মানার ভিতরেই পৃথিবীর শাপ্তি শৃজ্খলা নিহিত।

রবী‘ ইব্ন আনাস ও কাতাদাহরও এই মত। ইব্ন জুরায়জ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ
 ‘িরে, তথন তাহাদ্দিকে বনা হয়, এंই সককল কাজ করিও না। তাহারা জবাবে বলে, ‘আমরা তো হিদায়েতের উপর থাকিয়া মীমাংসাকারীর কাজ করিতেছি।'

ওয়াকী’, ঈসা ইব্ন ইউনুস ও ইছাম ইব্ন আলী আ‘মাশ ইইতে, তিনি মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি উব্বাদ ইব্ন অব্দুল্লাহ আল আসাদী হইতে ও তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : তিনি আলোচ্য প্রথম আয়াত সপ্পর্কে বলেন, এই আয়াতের চরিত্র সম্পন্ন লোক পরে আর আসে নাই।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম, তাঁহাকে আবদুর রহমান ইব্ন শরীক, তাঁহাকে তাঁহার পিতা আ‘মাশ হইতে ও তিনি যায়দ ইব্ন ওহাব প্রমুখ হইতে ও তাঁহারা সালমান ফারসী (রা) ইইতে আলোচ্য প্রথম আয়াত সম্পর্কে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন : তাহারা আর আসে নাই।

ইব্ন জারীর বলেন- সালমান (রা) হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত চরিত্রের অধিকারী মহা ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর যমানায় ছিল। আমাদের যমানায় সেইর্রপ জঘন্য চরিত্রের লোক অনুপস্থিত।

ইব্ন জারীীর আরও বলেন- মুনাফিকরা আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাহাদের সংশয়, তাহাদের অবৈধ কার্যকলাপ, বৈধ ও অপরিহার্य কাজ বর্জন এবং দীনের মৌলিক ধ্যান-ধারণায় সন্দেহ পোষণ ইত্যাদিই মস্ত ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কারণ, মৌলিক বিশ্বাসে সংশয়ীদের কোন আমলই কতূল হয় না। তজ্জন্য চাই শর্তহীন দৃঢ় বিশ্বাস। তাহারা নিজেদের সংশয়ী মন লইয়া মু’মিনদের ব্যাপারে ভ্রান্ত প্রচারণা চালায় । কাফির বন্ধুদের কাছে মু’মিনদের গোপন ব্যাপারগলি ফাঁস করিয়া দেয়। এই সব হইল জঘন্য ফাসাদের কাজ। সুব্যাগ মাত্রই তাহারা মু’মিনদের ভিতরে থাকিয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করে। অথচ এই কাজ্ুলিকে তাহারা মনে করে, খুব ভাল কাজ করিতেছে, মু’মিন ও কাফিরের বিরোধে আপোষ মীমাংসার কাজ করিতেছে।

হাসানও তাহাই বলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির বড় কাজই হইল কোন মু’মিনের কাফিরের নহিত বন্ধুত্ রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

 স্থাপন কর) তাহ হইলে পৃথথিীতে ফাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং উহা ইইবে মস্ত বড় ফাসাদ।"

তাই आল্লাহ ত'আলা মু’মিন ও কাফিরেরে বকুডৃ নাকচ কর্য়া দিলেন। তিনি বােন :

 আল্লাহ্র সকাশে তোমাদদর বিরুদ্ধ্র সুশ্শষ্ট দনীল দাঁড় করাইইে?"

তিনি जন্যত্র বলেন :

 মদদগার পাইবে না।"
 সুশ্পষ। কারণ, তাহারা প্রতারণামূলক চটক্পার কথা বলিয়া মু’মিনদের ভুলায় এবং মু’মিনদের
 থাকে, ঢাহা হইলে ঢো তাহাদের কতি ভয়াবহ। পক্ষাত্তরে यদি তহারা ইখলাসের সহিত ঈমান আনিয়া থাকে এবং কথা ও কাজ্জ এক হয়, তাহাতেও তাহারা কাফির্রে সহিত বক্গুচ্রের কারণে কন্যাণ ও মুক্তি পাইবে না। তাই জাল্মাহ্ ত'আলা বলেন :
 মু'মিন ও কাফিরেরের লেতুব্ক হিসাবে কাজ করিতেছি বেন উভয় দনের মধ্যে আাোষ ও শান্তি বজায় রা|্িতে পারি।

মুহাম্দদ ইব্ন ইসগাক মুহাম্ ইব্ন আবূ মুহাম্যদ ইইঢে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইবৃন জ্বায়র হইতে, তিনি ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের নিন্ন্রপ তাৎপর্য বণন্ণা করেন :

অর্থাৎ आমরা মু’মিন ও आহলে কিতাব এই দুই সশ্প্রদায়ের মধ্যে जাপোব চাহিতেছি। ইহার জবাবেই জান্वাহ্ ত'জানা বনেন :
 সৃষ্টিকারী, কিত্ুু তহারা তাহ বুঝিতেছে না।"

অর্ৰাৎ জনিয়া রাখ, তাহার যাহাকে নির্ভরর্যোগ্য ভাবিতেছে এবং বে কাজকে আপোষের কাজ মনে করিতেছে, উহাই আসলে ফাসাদ্র মূন। কিল্হু তাহদের বোকামীর কারণে তহারা উহার ফাসাদ হওয়াটা ঠিক পাইতেছে না।

## 

## 

১৩. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, ‘অন্যান্য লোকের মত তোমরাও ঈমান আন। তাহারা বলে, ‘নির্বোধদের মত কি আমরাও ঈমান আনিব?’ জানিয়া রাথ, তাহারাই निর্বোধ। কিন্তু তাহারা তাহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্নাহ্ তা‘আলা বলেন, যখন মুনাফিকদিগকে বলা হয়, অন্যান্য লোক বেইভাবে আল্লাহ্র উপর, ফেরেশতার উপর, কিতাবের উপর, রাসূলের উপর, মরণোত্তর পুনরুথানের উপর, এক কথায় জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি যত কিছু মু’মিনদিগকে জানানো হইয়াছে উহার সকন কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে, তোমরাও সেইভাবে ঈমান আন এবং আল্লাহ্র রসূলের অনুগত হইয়া শরীআতের সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চল, তখন তাহারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের (সাহাবায়ে কিরামের) মত ঈমান আনিব (আল্লাহ্র লা‘নত रউক)?

আবুল ‘অनীয়া ও আস্ সুদ্দী অনুর্রপ ব্যাখ্যা নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রবী’ ইব্ন আনাস, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। তাহারা আরও বলেন- মুনাফিকরা বলিতে চাহে, আমরা কি নির্বোধদের সমপর্যায়ে নামিয়া গিয়া একাকার হইব?
 বহুচন حلمـاء ‘সফীহ’ শক্দের অর্থ নির্বোধ, দুর্বল চিন্তা ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী। এই কারণেই আল্মাহ্ তা‘আলা নারী ও বালকদিগকে ‘সুফাহা’ আখ্যা দিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন :
 (তামাদের সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জীবন ধারণের জন্য সৃট্টি করিয়াছেন।"

সর্বস্তরের আলিম এখানে ‘সুফাহা’ অর্থ করিয়াছেন নারী ও বালক। আল্নাহ্ ত‘আলা মুনাফিকদের উত্তরে তাহাদের ব্যবহ্হত শব্দটিই ফেরত দিয়াছেন। পরন্তু বলিয়া অত্যধিক জোরের সহিত নির্বুদ্ধিতাকে তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন, "ن'ک',
 নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও খবর নাই। ফলে তাহারা অন্ধত্বের চ্ড়ায় পৌছিয়াছে এবং হিদায়েত হইতে বহু দুরে চলিয়া গিয়াছে।
১8. যখন তাহারা মু’মিনদের সহিত মিলিত হয়, তাহারা বলে, ‘আামরা মু’মিন।’ आর যখন তাহারা তাহাদের শয়তান নেতাদের সহিত সংগোপনে মিলিত হয়, ঢখন বলে, নিচ্চয় आমরা তোমাদের সभী, आমরা কেবল তামাশা করিতেছি।
১৫. আল্লাহ তা‘আলাও ঢাহাদের সহিত তামাশা করিতেছেন এবং তাহাদের নাফরমানীর রশি ঢিন দিয়াছেন যেন তাহারা উদল্রান্তের মত ঘুরপাক খায়।"

তাফসীর ঃ আল্ধাহ্ ত‘‘আলা বলেন, যখন উক্ত মুনাফিকরা মু’মিনগণের সহিত সাক্ষাৎ করে, তথন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহাদের অন্তর নিফাক, জালিয়াতি ও কপটতাপূর্ণ থাকে এবং মু’মিনদের কাছে প্রতারণামূলকভাবে ঈমানের কথা, বন্ধুত্ৃের কথা ও সংহতির কথা বলে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল মু’মিনদের সুযোগ-সুবিধা ও গনীমতের সম্পদে শরীক इওয়া ।
 ফলে গোপন দায়িত্ব পালনের পর প্রত্যাবর্তনের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য কেহ কেহ الى এখানে অর্থ্রে ব্যবহত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই উত্তম। ইমাম ইব্ন জারীরের বক্তব্য তাহাই।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন, خلو (গমন করে) এবং
 তাফসীরে আবূ মালিক ইইতে, তিনি আবূ সালেহ ইইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা আল হামদানী এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

 অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদের সओদের সহিত মিলিত হয়। তাহারাই তাহাদের কুমন্ত্রণাদাঁত শয়তান।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবৃ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে
 রিসালাত প্রাপ্তি ও ওशী মিথ্যা বলিয়া থাকে।
 সহচরবৃন্দের কথা বুঝান্া ইইয়াছে।
 নেতাদের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ মালিক, আবুল आनौয়া, আস্ সুদ্টী রবী‘ ইব্ন আনাস প্রমুখ উহার অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন, পথড্রষ্টকারী সকল কিছুকেই শয়তান বলা হয়। উহা জ্বিনও হইতে পারে, মানুষও হইতে পারে। বেমন আল্লাহ্ বলেন :

بَتْضٍ زُخْرُفتا الْقَوْلٍ غُرُورْاً -
"এভবেই প্রত্যেক নবীর জন্য आমি জ্বিন ও মানব শয়তানকে দুশমন বানাইয়া দেই। তাহারা একদল অপর দলের ভিতর কথা ছড়ায় এবং চটকদার কথা বলিয়া বোঁকা দেয়।"

আল্ মুসনাদে আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে- নবী করীম (সা) বলেন, আমরা জ্বিন ও ইনসান শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আমি প্রশ্ন করিলনাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনসানও कি শয়তান হয়? তিনি বলিলেন, হ্যা।
 তিনি ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : উহার তাৎপর্য হইল, তোমরা যাহার উপর আছ, আমরাও তাহার উপর আছি। আর
 করিতেছি বা থেলা করিতেছি।

যিহাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
 করিতেছি!’ রবী’ ইব্ন আনাস এবংং কাতাদাহও এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের এই, ছলা-কলার জবাবে বলেন ঃ
 বলেন- আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের এই ঠাউার জবাব দিবেন। যেমন তিনি বলেন :



'মুনাফিক নর-নারী সেই দিন মু’মিনদিগকে বলিবে, একটু আস্তে চল, তোমাদের আলোকে আমাদিগকেও চলিতে দাও। জবাবে বলা হইবে, তোমাদের পিছনে দেখ, সেখান হইতে আলো নাও। তাহারা পিছনে দেখা মাত্র উভয়ের মাねখানে দেয়াল দাঁড়াইয়া যাইবে। উহার অভ্যন্তর ভাগে থাকিবে রহমত ও বহির্ভাগে থাকিবে আযাব।"

তিনি অন্যত্র বলেন :

"আর অবিশ্বাসীরা কখনও যেন ধারণা না করে যে, তাহাদের কল্যাণের জন্য আমি তাহাদিগকে সময় সুয্যাগ দিতেছি; আমি তো তাহাদিগকে পাপ বৃদ্ধির সুযোগ দিতেছি।"

এইসব আয়াত এবং অনুর্পপ অন্যান্য আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সহিত আল্নাহ্ তা‘আলার ‘ইস্তিহযার’ (ঠাট্টার) স্বক্রপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা
 জারীর বলেন : একদল বনেন, يستهزئُ بــ বলা হইয়াছে মুনাফিকদের সতর্কীকরণের জন্য। তাহাদের পাপাচারকে ভর্ৎসনা করার জন্যই অনুরূপ পরিভাষার প্রয়োগ ঘটিয়াছে। ইব্ন জারীর আরও বলেন, ধোঁকা বা উপহাস শব্দটির ব্যবহার ঐইভাবে ঘটিয়াছে বে, কোন ধোকাবাজ ধোঁকা দিতে ব্যর্থ হইয়া পাকড়াও ইইলে যেমন পাকড়াওকারী বলিয়া থাকে, ধোঁকা দিতে আসিয়া তুমি নিজেই ধোঁকা খাইলে, ইহাও তেমনি। কেহ উপহাস করিতে গিয়া নিজেই উপহাসের পাত্র হইলে যাহা হয়, ইহাও তাহাই। এই আলোকেই আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন ঃ

 প্রতিবিধায়ক।"

আল্লাহ্ তা‘আলার ‘ইস্তিহযা’-ও এই অর্থ্ । কারণ, মকর বা ইস্তিহযা আল্লাহ্ পাকের কাজ নহে। আল্নাহ্ পাকের কাজ উহার প্রতিবিধান করা। এই প্রতিবিধান করাটাই তাহাদের জন্য উক্ত অর্থ প্রদান করিতেছে।

অन्य একमল বলেन- आল্লাহ् তাআলার বাণী ${ }^{\circ}$ فَيسخرون منهَ سـخر اللَه منهَ
 আসিয়াছে। তাহাদের উক্ত কার্যাবলীর যথাবিহীত শাস্তি তাহারা ভোগ করিবে, ইহাই উক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য। একই শব্দের দুই অর্থে ব্যবशারের নজীর কুরআনে অন্যত্র বিদ্যমান। बেম প্রথমোক্ত শব্দদ্দ্যের অর্থ জুর্লুম ও দ্বিতীয়োক্ত শব্দ্দ্যের অর্থ ইনসাফ। এখানে عدوان ও سيئـة পাশাপাশি দুইবার ব্যবহত হইয়া দুই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই ধরনের শব্দগুলি কুরআনে প্রয়োগভেদে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

ইব্ন জারীর আরও বলেন- একদল লোক বলেন, আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্ ত‘আলার তরফ হইতে মুনাফিকদের ব্যাপারে খবর হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। উহাতে তাহারা কি করিতেছে এবং উহার স্বাভাবিক ফল তাহারা কি পাইবে তাহা বলা হইয়াছে। তাহা এই বে, তাহারা তাহাদের মন্ত্রণাদাতাদের কাছে গিয়া বলে, আমরা তোমাদের নীতিতেই অটল থাকিয়া মুহাশদ ও তাহার উপর অবতীর্ণ ওহী মিথ্যা বলিয়া বিশ্ধাস করিতেছি। তবে আমরা তাহাদের কাছে গিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা ঠাট্যা হিসাবে বলিয়াছি। তাই আল্মাহ্ তা‘আলা জানাইলেন, ইহার ফলে তাহারা পার্থিব জীবনে জান-মালের নিরাপ্তা পাইবে বটে, কিন্তু পরকালে তাহারা বিপরীত ফল দেখিয়া নিজেরাই ঠাট্টার শিকার হইবে। তাহারা চরম লাæ্ৰনা ও শাস্তি ভোগ করিবে।
 খেল-তামাশা, কৃচচক্রান্ত ইত্যাদি শাদ্দিক অর্থে আল্লাহ্ পাকের ততরফ ড়ইত্ত বাইহার ইইতে
 ব্যবহৃত হওয়ায় দোষ নাই। তিনি বালন- আমার এই বক্তন্যের সমর্থনে ইব্ন আর্রাস (রা)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাকে আবূ কুরায়ব, তাঁহাকে আবূ উসমান, তাহাকে বাশার আবূ রওক হইতে এবং আবূ রওক যিহাক ইইতে ও যিহাক ইবุন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণন়্!

 ইইতে, তিনি মুর্রা আল হামদানী ইইতে ও তিনি ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইঢে বর্ণনা করেন :

উহার তাৎপর্য হইল, তাহাদিগক্কে ঢিল দেওয়া, সময় দেওয়া। মুজাহিদ বাললতাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া । বেমন আল্লাহ্ বলেন :

"তাহারা কিভাবে ভে, তাহাদের ধন-সস্পদ ও সন্তান-সত্ততি আমি বাড়াইয়া দিতেছ্ছি তাহাদের কন্যাণের জন্য? বরং তাহারা ুুঝিতেছে না।"

অতঃপর তিনি বলেন :
血 "শी তাহারা কোথ হইতে কি ছইল তাহ জানিতেই পাইবে না।"

একদন বলেন, পাপ্রে বর্ণনার পরে নি'আমাত নাডের বর্ণনা মূনত প্রতিশোধমূলক বাবস্থ। । বেমন আন্নাহ বলেন :

"যথন তাহারা সকল উপদেশ ভুনিয়া যায়, তথন সকন সুভ্যাপ-সুবিধার দুয়ার আমি
 ফলে তাহারা হতজ্জ হয়।"

অভঃপর বনেন :
 জাতির সমূলে উচ্ছেদ ঘটে এবং সম>্ত প্রশংসা निখিল সৃষ্টির প্রতিপানকক একসাত আল্नाহ़ ত'আানার জনাई।"

ইবৃন জারীর বলেন- সঠিক ব্যাথ্যা এই, 'আiমি তাহাদিগকে পাপ পথে সুয্যাগ নিয়া বিল্রাত্তির চরমম পৌছার জন্য বাড়াইয়া দিব।
কাঘীর (১ম v(c)—8s

বেমন আল্নাহ্ তা'আলা বলেন :

-
"আমি তাহদদের অন্তর ও দৃট্টিসমূহ বিপরীতমুথী করিয়া দিব, কারণ তাহারা ঔুু হইতেই ঈমান আনে নাই এবং তাহাদিগকে লাগামহীন করিব যেন তাহাদের সীমালজ্মনের ক্ষেত্রে তাহারা ঘুরপাক খাইয়া মরে।"

 তোমাদিগক্ক আমি নৌকায় তুলিলাম।"
 তাহাদের কুফরীর আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া ফিরিবে। আস্ সুদ্দী নিজস্ব সনদেদ সাহাবা হইতে অনুর্রপ ব্যাখ্যা দান করেন। আবুল ’আनীয়া, কাতাদাহ, রবী‘ ইব্ন আনাস, মুজাহিদ, আবূ মালিক ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ, অনুরপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন-তাহাদের কুফরী ও গোমরাহীর আবর্তে তাহারা পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া মরিবে।
 فـلان يــــه عمـها و عموهـا

তিনি আরও বলেন ইতরামী ও হিংসার পংকিলতায় নিমজ্জিত হইয়া মাথা যুঁড়িয়া মরিবে এবং বাহির হইয়া আসার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। কারণ, আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়াছেন, তদুপরি সীন লাগাইয়াছেন। তাহাদের চোখ পর্দা পড়িয়া অন্ধ इওয়ায় হিদায়েতের পথ দেখিতে পায় না ও সঠিক পথের সন্ধান পায় না।
 পাকে অন্তরের অন্ধত্বের জন্য - - ব্যবহৃত হইয়াছে। Uেমন ঃ

"অনন্তর নিশ্চয় তাহাদের চোখ অন্ধ হয় নাই, অন্ধ হইয়াছে তাহাদের বুকে লুকানো অন্তরগুলি।"

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, ‘আমহুন’ শব্দের বহুবচন ‘উমহুন’ এবং চূড়ান্ত বহুবচন হইল ‘উমাহাউ’। যেমন কাহারও উট নিরুদ্দেশ ইইলে বলা হয় J כাহার উট হারাইয়া গিয়াছে।

## 


১৬. উহারাই হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করিন। তাই তাহাদের বাণিজ্য লাভজনক হইল না এবং তাহারা পথপ্রাপ্ত হইল না।

ঢাফসীর ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুর্রা আল-হামদানী, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও তাঁহার নিকট হইতে আস্ সুদ্দী নিজ তাফসীর বর্ণনা করেন।
 হিদায়েত বর্জন করিল।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন।
 মুজাহিদ বলেন ঃ ঈমান আনিয়া পুনরায় কাফির হইল।
কাতাদাহ বলেন ঃ সুপথ ছাড়িয়া यাহারা ভ্রান্তপথ পছন্দ করিল।

## কাতাদাহর এই বক্তব্যের সহিত আল্লাহ্ পাকের এই আয়াতের মিল রহিয়াছে:

 হিদায়েত দান করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা হিদায়েত ছাড়িয়া অন্ধত্ণ পছন্দ করিল।"

এই ব্যাপারে তাফস্রীরকারদের মূল বক্তব্য পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ মুনাফিকরা হিদার্যেতের বদলে গোমরাহী গ্রহণ করিল। তাহারা সত্য পথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ কিনিল।
 হিদায়েতের মূল্যে গোমরাহী কিনিল। এইদল ঈমান আনয়নকারী মুনাফিক হইতে পারে, বেঈমান মুনাফিকও হইতে পারে। ঈমান আনিয়া ঈমানের বদনে আবার কুফরী ক্র্যকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

高"ইश এই জन्य यে, তাহারা ঈমান আনিয়া জাবার কাফির হইন। তাই তাহাদের অন্তরসমূহে সীল মারিয়া দেওয়া হইল।"

মুনাফিকদের আরেকদল হইল যাহারা হিদায়েতের উপরে গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়া তাহাই অনুসরণ করিতেছে। মোটকথা তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ বলেন,位 না এবং তাহাদের ছলাকলা তাহাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ ইইল।

ইব্ন জারীর বলেন-আমাকে বশীর, ঢাঁহাকে ইয়াযীদ, ঢাঁহাকে কাতাদাহর বরাতে সাঈদ বর্ণনা করেন-কাতাদাহ বলিয়াছেন : আল্মাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই দেখিত্ছ, তাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া ভুন পথে চলিয়া গিয়াছে, দল ছাড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,

নিরাপন্তা ছাড়িয়া তাহারা বিপদ মাথায় লইয়াছছ, সুন্নাত ছাড়িয়া তহারা বিদ্জত অনুসরণ করিয়াছে ইত্যাদি। কাতাদাহ হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইয়াयীদ ইব্ন যর্রী" ও ইব্ন आবূ হাতিমও এই বর্ণনা ওনান।

১৭. তাহাদের উপমা হইল সেই দলের মত, যে দলটি আাুন জ্বালাইল। অতঃপর যখন দলটির চহুর্দিক আলোকিত হইন, আল্লাহ্ তা‘আলা তখন সেই আলো তুলিয়া निলেন, আর তাহাদিগকে অক্ধকারে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।
১৮. তাহারা বধির, বোবা, অন্ধ, ফিরিতেও পারিতেছে না।
 পাক বলেন :
 যাহা মনুষের জন্য উপস্থাপিত হয় তাহা আলিমগণ ছাড়া কেহ বুঝিতে পায় না।"

यাহারা হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করিয়াছে, আল্ধাহ্ ত'আলা তাহাদের অবস্থা প্রকাশের জন্য এই উপমা প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যেন দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে অন্ধত্ব ক্রয় করিল। ইহা যেমন এক ব্যক্তি আত্ৰন জ্ালাইয়া চতুর্দিক আলোকিত করিয়া আলে পাশের সব কিছ্ন দেখিতেছিল। তারপর হঠাৎ আগুন নিভিয়া গেল। ফলে সে অধিকতর অন্ধকারে নিপতিভ হইল। এখন আর কিছুই দেথিতে পায় না। তাই পথও চলিতে পারে না। এই অবস্থায় সে যেন বোবা, বধির ও অন্ধের সত যথাবস্থায় দগায়মান রহিন। যেখান হইতে আসিয়াছে সেখানেও ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না।

ঠিক এই অবস্থাই মুনাফিকদের। তাহারা হিদায়েতের আলো বিক্রয় করিয়া গোমরাহীর অন্ধকার ক্রয় করিয়াছে। সঠিক পথের চাইতে ভ্রাত্তপথ পছন্দ করিয়াছে। এই উপমা প্রমাণ করে বে, তাহারা ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কাফির হইয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য আয়াতে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আমি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা ইমাম রাयী তাঁহার তাফ্সীরে আস্ সুদ্দীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন-এখানে ব্ববহৃত উপমাটি অত্ত্ত যথাযথ ইইয়াছে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিয়া প্রথমে আলো অর্জন করিল। পরবর্তীকালে নিফাক অনুসরণ করিয়া আলো হারাইয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত ইইল। অর্থাৎ তাহারা চরম পেরেশানারীর মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কারণ দীনের ক্ষেতে পেরেশানীর চাইতে বড় পেরেশানী আর কিছুই নাই।

ইব্ন জার্রীর মনে করেন, এই উপমার উর্পমিত মুনাফিকগণ কখনই ঈমান অরে নাই। তাহার দলীল এই আয়াত :

এখানে আন্দাহ্ তা‘আলা জানাইয়া দিনেন যে, মুনাফিকগণ আদৌ মু’মিন নহে। সুতরাং তাহাদের ঈমান আনার প্রশ্ন কোথায়?

আসলে সঠিক ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা এই উপমা তাহাদের নিফাক এ কুফর উভয় অবস্থার জন্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সাময়িক ঈমান অর্জনের ব্যাপারটির ইহাতে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। পরে অবশ্য এই ঈমান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে সীল মারা হইয়াছে। ইব্ন জারীর প্রাসগ্কিক এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেন নাই। खেমন :

## 

 যে, তাহারা ঈমান আনিয়া পুনরায় কাফির হইল, তাই তাহাদের অন্তরে সীল মারা হইল, তাই তাহারা বুঝিতে পায় না।"এই কারণেই অনুরূপ উপমা আসিয়াছে। তাৎপর্য এই, মুখখ কলেমা আওড়াইয়া তাহারা দুনিয়ার জীবন আলোকিত করিল। কিন্তু কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির অন্ধকারে তাহারা নিমজ্জিত হইবে। তেমনি দলকে বহুবচনের বদলে একবচনে ব্যবহারও ঠিক হইয়াছে। কারণ, কুরআনের অন্যত্রও এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন :


অর্থাৎ তাহাদের চোখ ছানাবড়া হওয়ায় মনে হইতেছে তাহাদের উপর মৃত্যু চাপিয়া বসিয়াছে। এখানেও বহুবচন্নর বিনিময়ে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। দলের একজনকে বলিয়া পূর্ণ দলকে বুঝানোর অন্যত্ম নজীর এই :
 সৃজন ও পুনরু্খানের মতই।"

তিনি অন্যত্র বলেন :

"তাহাদের ‘তাওরাত’ বহনের উপমা হইল গাধার বোঝা বহনের মত।"
 ا استـوتد نـار 1 অপর দল বলেন-অগ্নি প্রোজ্জ্বলক এখানে দলের পক্ষ হইতে আগুন জৃালাইল। আরেক দল বলেন- الذى এখানে الذينـ অর্থ প্রকাশের জন্য আসিয়াছে। যেমন কবি বলেন :
وان الذى حـانت بـغلج دمـاءهـم ـ هـم القوم كل القوم يـا ام خـالد

এই প্রসঙ্গ আমার বক্তব্য হইল এই, আলোচ্য আয়াতেও দেখিতে পাই আল্নাহ্ তা‘আলা


وتَتَرَكَمْ


 সাধন করিতেছিল তা তুলিয়া লওয়া ছইন এবং তাহাদ্রে জন্য অবশিষ্ট রহিল অতিকর ধ্যেয়া ও দशন। आর



 আল্লাহ্ বলেন :
 তাহাদের চোখ অন্ধ হয় না, অন্ধ হইয়াছে তাহাদের বুকে নিহিত অন্তরসমূহ।"

সুতরাং لابرجـون অর্থাৎ তাহারা লেই সত্য পথথ ছিন উহাতে অার ফিন্রিয়া যাইতে


## আমাদের বক্তব্যের সমর্থনন পূর্বসূরীীদের বক্তব্য

ইবৃন মাসউদ ও অন্যাन্য সাহাবা (রা) হইতে পর্यায়ক্রম্ম ইব্ন জাব্বাস (রা) ও মুব্রা आন হামদানী, जাবূ সানেহ ও आবূ মানিকের বর্ণনার বর্যাতে আস্ সুদ্টী তাহার তাফ্সীর্র বর্ণা কর্রেন : (সা)-এর নিকট ইসनাম গহণ করিন, তথন जাহারাও ইসলাম্ প্র(েশ করিল। অতঃপর তাহারা মুনাফিক হইন। এই ব্যাপারটি লেই ব্যক্তির মত বে লোক আধ্রন জ্বালাইয়া ঢারিদিক आলোকময় করত जান-মদ্দ দেঘিয়া নিজেকে বাচাইয়া চনার ব্যবস্থা কর্রিন। হঠাৎ আা̛ন
 ना। মুনাফিকদদর এই দশা। তাহারা শির্কির অক্ধকারে নিসজ্জিত ছিন। মభন ইসলাম গহণ করিল, जান, ম্দ, হালাन, হারাম সবকিছু চিনিতে পাইল। তারপর আাবার যখন কাফির্র হইল, जাল, অদ্দ ও হানাन, হারাম বোধ হারাইন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওखী বলেন-ন্র হইন তাহাদের মুৰে উচ্চারিত ঈমানের কथা এবং জুনমাত হইন তাহাদের মুখের কুফ্রী ও নিষ্ককক্র বাক্যাবনী। তাহার্গা হিদায়েতে ছিন এবং পরে তাহারা পথ হারাইয়াছে।
 তাহাদের অগসর হওয়াকে বুবায়।



অक्ধ इওয়ায় তাহা কবূল করিতে পারে না। ইকরাगা，হাসান，সুদ্দী，রবী＂，ইবান প্রমूখ হইঢে • ইব্ন आবূ হাতিম অनুরূপ ব্যাথ্যা উদ্ধৃত করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসনাगও আলোচ্য আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি প্রসদ্গত আরও বলেন－ষখন তাহারা ঈমান আনিল，তাহাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্রিলিল，যেডাবে আগুন জ্বালাইলে চারিদিক আরোকিত হয়। তারপর যখন কাফির হইল，আল্মাহ্ ত＇আলা তাহদের ঈমানের আলো বিলুপ্ত করিলেন，যেভাবে আগুন নিভিয়া গেলে আলো বিলুপ্ত হয়। ফলে তাহারা অগ্ধকারে পতিত হইইয়া কিছুই দেথিতে পাইল না।

ইব্ন জারীরের বক্তব্যের সমর্থনে হयরত আব্বাস（রা）হইতে একটি বর্ণনা ‘আলী ইব্ন আবূ তল⿰হা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন আলোচ্য উপমাটি আল্লাহ্ পাক মুনাফিকদের জন্য প্রদান করিয়াচছন। তাহারা মুখে ইসলামের কথা বলিয়া মুসলমানরূপে গণ্য হয়। তাহাদের সমাজে বিবাহ－শাদী করে। তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাহাদের গনীমতের মালের जংশ পায়। যখন মুনাফিকদের মৃত্যু হয়，সঙ্েে সঙ্গে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহার এই সম্মান ও অধিকার লোপ করেন । ঠিক আળুন নিতিয়া গেলে যেভাবে আলো লোপ করা হয় তেমনি।

আবুল ‘আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমেন রবী’ ইব্ন আনাস ও আবূ জা‘ফর আর রাयী বর্ণনা করেন－আলোচ্য উপমার তাৎপর্য এই যে，আগুন নিভিয়া গেলে যেভাবে আলো চলিয়া যায়， তেমনি মুনাফিকের ঈমানের আলো কুফরীতে প্রত্যাবর্তনেনর সন্গে সগে বিলুপ্ত হয়। যখন মুনাফিক মুখে কলেসা লা－ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে，তখন সে আলো পায়। যখন আবার সংশয় জাগে，অমনি অন্ћকারে নিক্ষিপ্ত হয়।
 করিয়াছিন তাহা আল্লাহ্ তুলিয়া নেন।

 ইল্লাল্লাহ তাহাদিগকে আলো জোগাইল। দুনিয়ায় মু’মিন সাজিল। উহার ফলে তাহাদের পানাহার জুটিল। তাহাদের বিবাহ－শাদীর ব্যবস্ছা হইল। জীবন－সম্পদের নিরাপত্তা হইল। যখন মারা যাইবে，আল্লাহ্ তা‘আলা সেই আলো কাড়িয়া নিয়া তাহাদিগকে চরম অন্ধকরে নিক্ষেপ করিবেন। ফলে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইবে না।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাঈদ কাতাদাহ ইইতে বর্ণনা করেন ：মুনাফিকরা ’লাইলাহা ইল্নাল্মাহ＇বলিয়া দুনিয়ার জীবন আলোকময় করে। মু’মিনদের সজ্গে বিবাহ－শাদী করে। তাহাদের গনীমতের সম্পদের ভাগ পায়। তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাহাদের হাতে জান－মাল নিরাপত্তা পায়। মৃত্যুর সঙ্গে সজে মুনফিক এই পার্থিব আলো হইইতে বঞ্চিত হয়। কারণ，তাহার অন্তরে ঈমান নাই। তাহার আমলও সঠিক নহে।

ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে ‘আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন $\because \quad$ অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী আযাবের অক্ধকারে।

ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র কিংবা ইকরামা，মুহাম্মদ ইব্ন

 ذুফরী ও निফাক গ্রহণ কর্নিয়া সেই আলো নিভাইয়া দিল ! ফলে fিদায়েতের পথ দেখিতে পায় না জবৃ্ সত্রের উপর কায়েম হইতে পারিততছে না।
 নিফাকীর অন্ধকারে।
 নদ আমলজ্লি অক্\%কার হইয়া দেখা দিবে। কোন নেক আমল সে পাইবে না যাহা প্রমাণ দিবে
 বধিরা, বোবা ও অন্ধ।
 জাহারা शিদায়েতের কথা ধনে না, সুপথ দেথে না এবং উহা বুঝ্ঝেও না। আবুল আলীয়া ও কাতাদাহ ইব্ন দুআমাও এই মত ব্যক করেন।
 ফিিি়িরে না। রনী’’ ইব্ন আনাসও অনুরুপ বলেন।

आস্ নুদ্দী স্বসনদে বলেন-



# - <br>   <br>  

১৯. "অথবা আকাশের মেঘ-বৃষ্টির মত যাহাতে অপ্ধকার, বজ্জ ও বিদ্যুৎ বিদ্যমান। ত!হারা মৃত্যুর (বজ্রের) ভয়ে কানে জাभুল দেয়। আর আন্লাহ্ তা‘আনা কাফিরদিগকে ब্বষ্টন করিয়া आছেন।
:২০. यখন বিদ্যুৎ চমকায়, তাহাদের চোথের জ্যোতি লইয়া यায়। यখন জালো দেয় তখन ঢো চনে, आঁধার হইয়া গেলেই দাঁড়াইয়া থাকে। আল্লাহ यদি চাহিতেন, অবশ্যই जাহাদদর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইত। নিশ্যইই জাল্লাহ তা‘আলা সকল কিছ্রুর উপর अ্झতাदान।

তাফসীর ঃ ইश মুনাফিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় উপমা। এই শ্রেণীর মুনাফিকরা কখনও ইসলামকে সত্য ভাবে, কখনও সংশয়ে ভেগে। তাহাদের অন্তরসমূহ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোদুল্যমান। الصـيبـ। অর্থ বৃষ্টি। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস, অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ, আবুল আनীয়া, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, ‘আতিয়া আওফী, ‘আতিয়া খোরাসানী, আস্ সুদ্দী ও রবী’ ইব্ন আনাস এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

যিহাক বলেন, الصـــبـ, অর্থ মেঘ। কিন্তু বৃষ্টি অর্থই খ্যাত হইয়াছে। উহা আকাশ অন্ধকারাচ্ছ্ন অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। অন্ধকারাচ্ছ্নততাই সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্দন্দূ। বজ্র, যাহার গর্জন অন্তরে ভয়ের উদ্র্রে করে। মুনাফিকদের জন্য অর্ত্যধিক ভীতিপ্রদ ও কম্পন
 প্রত্যেকটি বজ্রই তাহাদের উপর পড়িবে।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
"তাহারা আল্মাহৃর নামে শপথ করিয়া বলে, অবশ্যই তাহারা তোমাদের লোক। অথচ তাহারা তোমাদের লোক নহে। অধিকন্তু তাহারা বিভেদ সৃষ্টিকার্রী দল। यদি তাহারা আশ্রয় পাইত, পাইত কোন গুহা কিংবা প্রবেশস্থল, সেইদিকে ছুটিয়া যাইত এবং উহাতেই ঢুকিয়া পড়িত।"

قالـبرق Gর্থ বিদ্যুৎ ねলক यাহা এই শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে মাঝে মধ্যে চমকায় অর্থাৎ ঈমানের আলো দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-
 بُـبالْكَافِرِيـنْ
অর্থাং এই অবস্থায় তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। মৃত্যু তখন তাহদের কাছে বজ্রতুল্য মনে হয়। তাহারা কানে আস্গুল দিয়া মরণোত্তর জীবনের সুকঠিন শাস্তির কথা এড়াইতে চায়। অথচ আল্নাহ্র অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার বাহিরে যাইবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই। আল্লাহ্ ত‘আলা অন্যত্র বলেন :


"তুমি কি ফিরআউন ও ছামৃদের বাহিনীর ঘটনা জনিয়াছ? তাহারা অবিশ্বাসী থাকিয়া দীনকে মিথ্যা বলিয়াছিল। অথচ আল্মাহ্ তা‘আলা পিছন হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রারাখেলে।"







ইবุন ইসহাক বনেন-আगাক্ সুহাম্মদ ইব্ন অবূ মূহাম্মদ ইকরামা অথবা সাধদ ইব্ন জুবায়র হইতে, তিনি ইবৃন आষ্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন
 घथन লোপ পায় তথন থমকিয়া দাড়़য়। মানে, যখন ঈমানে আাো জাগে এবং সেই




 কুফ্রীর দিকে প্রত্যাবর্ত্ন করে। ল্যেন আল্লাহ্ বলেন :

"একদল লোক (ইসলামের) কিনারায় দাড়াইয়া আল্লাহ়র ইবাদত করে। যথন তাহারা ভাল অবश্থা দেথে ত্থন নিশ্তিন্ত হয়।"
 আবূ মুহাম্মদ ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন :
 পায়, ত্থন তাহ নিয়া কথা বনে এবং जনুসরণও করে। কিজু যथন তাহাদ্ডের সংশয়ী মন কুফ্রের দিকে むুঁকিয়া পড়ে, তঋন হত্ম হহয়া দাড়़ইয়া যায়।

 ব্যাথ্যা। আन्बाহ সর্র্ষ্ন।
 আলো প্রদান করিবেন। তাহারা নিজ নিজ পাও নৃরের আলোকে পথ চনিবে। নৃর্রের কম বেশীর
 পাইবে, কথনও অক্ককারে থাকিবে। এক্দन পথ চনিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যাইবে। খালেস


ভ্যেমন আাল্লাহ ত'অানা বলেনः


"সৌদিন মুনাফিক নর-নারীরা ঈমানদারগণকে বলিবে আমাদিগকেও একটু দেখ, তোমাদের আলোতে আমাদিগকেও চলিতে দাও। বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া আলো জোগাড় কর।’

মু’মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ
"সেইদিন ঈমানদার নর-নারী দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ও ডানে ওবু আলো আর আলো ছড়াইয়া রহিয়াছে। আজ তোমাদের জন্য সুখবর। তাহা হইল নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবंহমান জান্নাত।"

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :


"সেইদিন আল্লাহ্ তা‘আলা নবী ও ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত করিবেন না। তাহাদের সামনে ও ডাইনে নূর ছড়াইয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের নৃর পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশচয় তুমি সকল কিছুর উপর ফমতাবান।

## প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ


 বেশী হইবে যে, মদীনা হইতে এডেন পর্যন্ত স্থান আলোকময় হইবে। কাহারও নূর আবার এত কম ইইবে যে, ওধু দুই কদম স্থান আলোকিত হইবে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইমরান ইব্ন দাউদ আল কাত্তান ইইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে অনুর্রপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

মিনহাল ইব্ন আমর কায়স ইবনুস সুকান হইতে, তিনি আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রত্যেক ঈমানদারকে তাহার ঈমান অনুপাতে নূর প্রদান করা হইবে। কেহ একটা খেজুর বৃঙ্ষ আলোকিত করার মত নূর পাইবে। কেহ আবার তাহার বৃদ্ধাঙুলি পরিমাণ নূর পাইবে যাহা কখনও জৃলিবে, কখনও নিভিবে।

ইব্ন জারীর ইব্ন মুছান্না হইতে, তিনি ইব্ন ইদরীস হইতে, তিনি ত়াহার পিতা হইতে তিনি মিনহাল হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত্ তানাফেयী ও তাঁহাকে ইব্ন ইদরীস বলেন-আমার পিতা মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি কায়স ইবনুস সুকান হইতে ও তিনি আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : نُوْرْهُمْ يَسْنَى بَيْنَ اَيْدِيْهِ

 হইাব।

 আব্木াস (র্যা) হইতে বর্ণনা করেন-কিয়াম্তের দিন এমন কোন তওহীদ বিষ্ধাসী হইবে না যাহাকে নূর দেওয়া হইবে না। তবে মুনাফিকের নুর নির্ব|পিত হইবে, উशা দেথিয়া মু'মিনরা ঘাবড়াইয় গিয়া বनিয়া উঠিবে-হে আমাদ্দর প্রতিপালক! আমাদের জন্যা পৃর্ণ নূর প্রদান করুন।
 এমন প্রত্যেক ব্যক্টিরেই নুর দেওয়া হইবে। কিজু অখন পথখান্ত প্ৗৗছিবে, তখন মুনাফিকের নূর निंडিয়া যাইবে। তখন ঈমানদারণণ ঘাবড়াইয়া বনিবে-হে আমাদের ঈ্রিপানক প্রডু! আমাদিগকে পৃর্ণ পথ চলিবার নৃর প্রান করুন্ন।

টপরের আলোচনার পরিৰ্রেক্ষিতে স্থিরিকৃত হইন শে, মানুয ক্য়েক ল্রেণীত বিতক্ত। খালেস মু’মিন। সূরা বাকারার প্রথম চারি আয়াতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। খান্লস কাফির। তাহাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত হইয়াছে মুনাফিক। তাহারা দুই শ্রেণীর।


 হইতে তাহাদের মুনা<্কীীর অবস্থ লযুত্র।

এই বর্ণনার সহিভ भৃরা নূর্রের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রহিয়াছে। সেখানে
 সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে কাঁচের চিমনী পরিবৃত্ত প্রদীপপর সহিত উপমা দিয়াছেন এবং সেইটিট্রে

 ইনশাআল্লাহ্ বিস্তার্রিত আলোচনা আসিতেছে।

অতঃপর সেই সব কাফির বান্দার উপমা প্রদান করা ইইয়াছে, যাহারা মনে কর্রে তাহাদদরও ধর্মীয় ভিত্তি রহি়াহাছ। আাসলে তাহাদের কোনই ভিত্তি নাই। তাহারাই ‘জাহিলে


’কাফির্রদের জামলఆলি হইল মরীচিকার মত। তৃক্ণার্ত ব্যক্তি দেখিয়া পানি মনে করে। घখন কাহে আাে, তখন কিছूই পায় না।"

অতঃপর জাল্াাহ্ ত'অানা কাফির্রে দিতীয় দলের উপমা দিলেন। তাহারা হইন নির্ড্রোল মृर्थ।

তাহাদের সম্পর্কে আল্নাহ্ বাললন :

"অথবা সেই গভীর সমুদ্র গর্ভের অন্ধকারের মত ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে যাহার উপরিভাগ আচ্ছ্ন রহিয়াছে এবং তাহার উপরে কালো মেঘ, আঁধারের উপর আঁধার-হাত বাহির করিলেও দেখা যায় না। আল্মাহ্ যাহাকে আলো যোগান নাই, তাহার কোন আলো থাকে না।"

কাফিরকে এখানে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনুসৃত কাফির ও অনুসারী কাফির। সূরা হজ্জের তরু.ত তাহাদের বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ

"একদল মানুষ না জানিয়া আল্নাহ্র ব্যাপারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং অন্ধভাবে প্রতি ক্ষের্রে বিতাড়িত শয়তানকে অনুসরণ করে।"

অতঃপর তিনি বলেন :
"একদল মানুষ না জানিয়া আল্লাহৃর ব্যাপারে ঝগড়া করে। না তাহারা হিদায়েতের উপর আছে, না আছে তাহাদের কোন আলোদায়ক গ্রন্থ।"

সুরা ওয়াকিআর তুরুতে ও শেষভাগে তিনি মু’মিনদের শ্রেণীভাগ দেখাইয়াছেন। এই সূরায় তিনি মু’মিনদের দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সাবেকৃন বা মুকার্রাবূন ও আসহাবে ইয়ামীন বা আবরার।

এসব আয়াতের সারকথা হইল এই : মু’মিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হইলেন ‘মুকার্রাবীন’ বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী প্রিয় বান্দাগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন ‘আবরার’ বা সাধারণ স্তরের নেককার বান্দাগণ। তেমনি কাফিররাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হইল কুফরের দিকে আহ্বানকারী বিশিষ্ট কাফির দল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে কুফর অনুসরণকারী সাধারণ কাফিররা। মুনাফিকদেরও দুই শ্রেণী রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক সেই সব কট্টর মুনাফিক যাহাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে কিছ্ ঈমান থাকিলেও নিফাকের সকল চরিত্র তাহাদের মষ্যে বিদ্যমান। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে :
'মহানবী (সা) বলিয়াছেন-তিনটি চরিত্র যাহার মধ্যে রহিয়াছে সে কট্টর মুনাফিক। আর যাহার মৰ্য্য উহার একটি চরিত্র পাওয়া যাইবে, সে তাহা বর্জন না করা পর্যন্ত তাহাকে মুনাফিক চরিত্রের লোক বলিত্ত ইইবে। সেই চরিত্র তিনটি হইল (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে অঙ্গীর করে, ভঙ করে (৩) यখন সে আমানত রাখে, খেয়ানত করে।'

এই হাদীস দ্রারা প্রমাণিত হয় বে, মানুব্রের মষ্যে ব্যেন ঈমানী চরির্র বিদ্যমান থাকে,
 পারে, তেমনি দেখা দিতে পার্র অমল-অাখলাকে। কুরজান পাকের বিভিন্ন আয়াত ঘ্রারা ইহাই প্রমানিত হয় এবং পূর্ব্বৃরী आলিমগণ এই অতিমতই পোষণ কর্রিতেন। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে
 রशिন।
 আगর ইব্ন সুরুরাহ, আবুল বুখতারী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :



 দ্বিতীয় শ্রেণীর आण্যা কাফির্রদের যাহাতে আলো প্রবেশের কোন পথ নাई। ত্তীয় শ্রেণীর আ|্ম
 সাধারণ মুনাফিকদের যাशাতে ঈমানের আলো ও কুফন্রীর অক্ধকারের সংমিশ্ণণ ঘট্য়াtছ। ঈমানের উদাহর্ণণ ছইল সেই সবুজ শসাটি যাহ পবিত্রতম পানির जাদ্রত লাত কর্রিয়া দিন দিন
 হইতে অহরহ প্ঁজ ও রক্ত প্রাহিত হয়। সুত্রাং এই দুইটি লৌী জিনিসের মধ্যে বেইটি বিজয়ী হয়, সেইটি অপরটির উপ্র প্রাব বিস্তার করিয়া থাকে।' উক্ত হদীসের সনদ বিষ্ট ও ثख्ञा।

উপররোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ আল্মাহ্ তা‘আলা ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করিয়া তাহাদিগকে বধির ও অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা‘আলা সকল কিছুর উপর• ক্ষমতা রাথেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইকরামা বা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাপ্যদ, ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন :
 ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন বে, সত্যের পরিচয় পাইয়াও যখন তাহারা উহা বর্জন করিল, তখন আল্লাহ্
 " ব্যাপারেই পৃর্ণ ফমতাবান।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : ‘আল্লাহ্ পাক এখানে নিজ্রেকে সব কিছুর উপর ক্মমতাবান বলিয়া এই কারণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুনাফিকগণ যেন তাঁহার শাশ্তি প্রদানের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া পথে আসে। তাঁহার শাস্তি বে তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টেন করিয়া রহিয়াঢ়ে তাহা তিনি এখানে তাহাদের অবহিত করিলেন। সগ্গে সগে তিনি যে তাহাদের অন্ধ ও বধির করার ক্মতা রাখেন তাহা ম্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে


ইব্ন জারীর ও তাঁহার অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন-আলোচ্য আয়াতের উদাহরণ দুইটি
 আয়াতাংশে gl শব্দটি ‘ও’ বা ‘এবং’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন কালামে মজীদের-

আয়াতে وl শব্দ ‘ও’ বা ‘এবং’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতে و। শব্দটি ‘ইচ্ঘ’ ও ‘মর্জী’ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য বর্ণিত উদাহরণদ্বয়ের তোমার ইচ্মা মাফিক প্রথম উদাহরণ অথবা দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণনা কর।

ইমাম কুরতুবী বলেন-এখানে ا শব্দটি ‘সমতুল্য’ অর্থে ব্যবহ্রত হইয়াছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়, جـالس الحسن او ابـن سـيـريـنـن (হাসানের নিকট উপবিষ্ট হওয়া ইব্ন সিরীনের নিকট বসার সমতুল্য।) আল্লামা যামাখশারীও এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়, উহাদের জন্য এই দুই উদাহরণের যেইটিই ব্যবহার কর, করিতে পার। কারণ, একটি অপরটির সমতুল্য এবং উভয়টিই তাহাদের জন্য যথার্থ।

আমার (ইব্ন কাছীরের) মতে উদাহরণণুলির প্রত্যেকটি মুনাফিকদের শ্রেণী অনুসারে প্রযোজ্য হইবে। কেননা তাহাদের অবস্থাভেদে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন আল্লাহ্ ত‘‘আলা সূরা তওবায় চারিত্রিক বিভিন্নতা তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত উদাইরনদ্বয় উহাদের দুই শ্রেণীর অবস্থা ও চরিত্রের সহিত সাদৃশ্য রাথে। যেমন সূরা নূরে অনুসারী কাফির ও অনুসৃত কাফিরের

 তরঙমালার মধ্যকার প্রগাঢ় অন্ধকারের মত) আয়াতে প্রদান করা ইইয়াছে। সূরা নূরের এই আয়াতদ্ধয়ের প্রথম আয়াতে নেতৃস্থানীয় অনুসৃত কাফিরের উদাহরণ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে গণ্অমুর্খ অনুসারী কাফিরের উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে।

## তাওহীদের প্রমাণ

برَّرُ (YI)


#  

২১. হে মানব! তোয়া ইবাদত কর সেই প্রতিপালকের্র যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পৃর্বপুद্রেষণণণে সৃষ্টি করিয়াছেন; হয়ত তোমরা মুত্তাকী হইতে পারিবে।
 গড়িয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ কর্রিয়া ঢোমাদের জীবিকার জन্য ফन-মूল


 বদান্যणার চরম পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াহ্ন। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নাनাবিধ নি'আামাত দান করিয়া তাহাদিগক্ক প্য কর্রিয়াছেন। পৃথিবীকে বিছানার মত आরামদায়ক করিয়া উহার বিভিন্নস্शান পাছাড়-পর্বত স্থাপন পৃর্বক সুস্থির ও অবিচলজজপপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ্ন। তেমনি आকাশকে তিনি ঢাহদের জন্য ছদদজূপে গড়িয়া রাখিয়াছ্নে। ঢাই আল্লাহ অ'অানা কুর্যান পাকের অনাত্র বলেন :
"ज伊 আकाশকক সুরকিত ছাদজ্রপপ গড়িয়া রাথিয়াছি। অথচ তাহারা উক্ত নিদর্শনাবनী হইতে ঘাড় ফিরাইয়া नেয় ।"

 ক্ষেত-খামারের ফস্গণ উ বাগ-বাগিচায় ফল্ন-মূন উৎপন্ন করেন। উহাই মানবকুন ও পওপাখীও জীবিকায় পরিণত হয়। এই ব্যাপারটি কুজ্ান মজীদের বিভিন্ন স্থাে উল্লেথিত হইয়াছ।। ৫েমন आল্লাহ্ পাক বলেন :


"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুস্থিরূরেপ প্রতিষ্ঠিত কর্যিয়াছেন এবং আকাশকে গড়িয়াছেন ছদদగপপ। অতঃপ্র তোমাদিগকে সুন্দর আকৃত্তিভে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর বিতিন্ন
 মোহররান সেই নিষিল সৃষ্টির মহান প্রতিপালক।"
 রিশিকদাতা। সম্্র বিশ্বময় বসবাসকারী জীবক়ল ও ছড়ান্না সীমাহীন সম্পদদর একমiত্র প্রভুড্ন ® মালিকানা जাহারই। সুতরাই তিনিই ইবাদত লাভের একমাত্র অধিকারী এবং অন্য কাহার৫ ইशাত বিন্দুমাত্র অংশ্! নাই। তাই আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিলেন :
 जল্লাহ্ ত‘আলার অংশীদার বানাইও না।"

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফফ বর্ণিত হইয়াছে : ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন-আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূন! আল্লাহ্ তা‘আলার কাহ় সর্বাপেক্ষ্ বড় পাপ কোন্টি? রাসূল (সা) জবাব দিলেন-আল্মাহ্ তা‘আলার সহিত কাহাকেঞ অংশীদার করা এবং কোন দিক দিয়া কাহাকেও তাঁহার সমকক্ষ ভাবা। অথচ তিনিই তোমাদের নৃষ্টিকর্ত (অসামন্ত)।

ত্মনি মু‘আয (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে :
নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন-তোমরা জান কি, বান্দার কাছে আল্লাহ্ ত‘‘আলার বড় দাবী কি? অতঃপর বলিলেন-তাহা হইল একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা এবং কোনভাবেই কাহাকেও তাঁহার অশ্শীদার না করা।

অन্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছছ : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-তোমরা কখনও এইর্রপ বলিও না, আল্লাহ্ ও অমুক যাহা চাহেন, বরং এইরূপ বল, ‘যাহা আল্নাহ্ চাহেন’ অথবা 'যাহা অমুক চাহেন।’

তোফায়েল ইব্ন সাথবারাহ (উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দীকার বৈপিত্রেয় ভাই) হইতে যথাক্রমে রবী’ ইব্ন হারাশ, আব্দুন মালিক ইব্ন উমায়র ও হাম্মাদ ইবৃন সালামা বর্ণনা করেন :

তোফায়েল ইব্ন সাথবারাহ বলেন-আমি একদিন স্বপ্নে একদল লোক দেথিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম-তেমরা কাহারা? তাহারা জবাব বলিল-আমরা ইয়াহদী। অতঃপর আমি প্রশ্ন করিলাম-তোমরা উयায়রকে আল্লাহ্র পুত্র বল ককন? তাহারা পান্টা প্রশ্ন করিল-'তোমরা ‘আল্মাহ্ যাহা চাহেন ও মুহাশ্মদ यাহা চাহেন’ বন কেন? অতঃপর আরেকদল লোক দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম-তোমরা কাহারা? তাহারা জবাবে বলিল-আমরা খৃস্টান। আমি প্রশ্ন করিলাম-তোমরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বল কেন? তাহারা পান্টা প্রশ্ন কর্রিল-তোমরা আল্মাহৃ ও মুহাম্মদ যহা চাহেন' বল কেন্ন? অতঃপর সকান বেলা আমি কয়েকজনকে এই স্বপ্নের কথ্ঘ বनিলাম এবং রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সম্পূর্ণ স্বপ্ন বিবৃত করিলাম। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিন্েন-তুমি এই স্বপ্ন আর কাহাকেও ওনাইয়াছ? আমি বলিলাম-হ্যা। তখন তিনি আল্নাহ্ তা‘অানার প্রসংশা! করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন-এই বালক একটি স্বপ্ন দেখিয়াহে, জয়ি উহা তোমানিগকে জানাইতেছি। তাহা এই, তোমরা এমন गব কথা বনিয়া थाক याহা তোমাদ্ররকে বলিতত নিযেষ করা ইইয়াছে। সুতরাং ‘অল্লাহ্ ও মুহাম্মদ यদি চাহেন’-এমন কथা আর কখন়ও বলিও না। পক্ষান্তরে এএইর্প বল-‘একমাত্র আল্লাহ্ পাকের याহা মর্জী হয়।'

কাছীর (১ম খণ)—8৩

ইব্ন মারদুবিয়্যা আালোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় হাম্মাদ ইব্ন সানমাহ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহও আবদুল মালিক ইবุন উমায়র হইতে বর্ণিত উক্ত সনদে অনুর্রপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে যथাক্রমে ইয়াयীদ ইবনুল আসিম ও আল্ আযলাহ ইব্ন আবদুল্নাহ আলকিন্দী ও সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ আছছাওরী বর্ণনা করেন :

এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলিল-‘আল্মাহ্ ও আপনি যাহা চাহেন।’ তখন নবী করীম (সা) বলিলেন-ছুমি কি আমাকে আল্নাহ্র সমতূন্য করিয়াছ?বরংং এইর্প বল, ‘একমাত্র আল্লাহ্ যাহা চাহেন।'

ইব্ন মারদুবিয়্যাও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ ও ঈসা ইব্ন ইউনুসও আযলাহ ইইতে বর্ণিত সনদে অনুর্প হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উল্নিখিত গাদীসসমূহে আল্লাহ্ পাকের একত্রের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও সমতুন্য অংশীদার বানাইতে নিষেধ করা হইইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আব্ गুহাম্মদ ও মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন :
 কাফির ও মুনাফিক উভয় গ্র্পের জন্য নাयিল করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে 'তোমাদের প্রতিপালক ও্বু ও তোমাদেরই সৃষ্টিকর্ত নহেন, এমনকি তোমাদের পৃর্ব পুরুষদেরও সৃষ্টিকর্ত। সুতরাং তাঁহার সহিত কোন দিক দিয়া কাহাকেও শরীক করিও না এবং এককভাবে তাঁহারই প্রভুত্ম স্বীকার কর।
 এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে বে, ‘আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিও না এবং কাহাকেও তাঁशার সমতুল্য ভাবিও না। কারণ, তাহারা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনটাই করিতে পারে না। তাহারা তোমাদের প্রতিপালকও নহে এবং তোমাদিগকে ও অন্যান্যকে জীবিকাও সরবরাহ করিতে পারে না। তোমরাও একথা ভালভাবেই জান। তোমরা ইহাও ভাল করিয়া জান যে, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদিগকে বে নির্ভেজাল একত্বাদের আহ্নান জানাইতেছেন, তাহার সত্যতা সম্পর্কে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।"

কাতাদাহও আলোচ্য আয়াতের অনুক্রপ ব্যাথ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যथাক্রমে ইকরামা, শাবীব ইব্ন বাশার, আবূ আসিম, আবূ যিহাক ইব্ন মুখাল্লাদ, আবূ আমর, আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবূ আসিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ
 আঁধারে কাকর্কর বিছানো পথ্থে চলমান পিপীলিকার চাইতেও শির্ক অতিশয় গুপ্ত ও সূশ্ম জিনিস। মানুষ বলিয়া থাকে, "আল্লাহ্র কসম ও তোমার জীবনের কসম! এই কুকুরটি না থাকিনে আমার ঘরে চোর আসিত এবং ঘরে হাঁস্তলি না থাকিলে সবকিছু চ্রি হইয়া যাইত, ইত্যাদি। এইত্তলি শিরিকী কंথা এবং আল্লাহৃর সহিত শরীক করার শামিল। 'याহা আল্লাহ্ চাহেন ও যাহা তুমি চাহ’-এই ধর্তনের বাক্যও শিরিকী বাক্য এবং তাওহীদের পরিপন্থী। ‘আল্নাহ্ না ইইলে এবং তুমি না ইইইলে (আমার সর্বনাশ হইত)'-এইর্রপ কথাও শিরিকী কথা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে 'আল্লাহ্ यাহা চাহেন এবং আপনার যাহা মর্জী হ্য’ বলিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন-তুমি কি আমাকে আল্মাহ্র সমতুল্য মনে কর?

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক না করিলে তোমরা উত্তম জাতি। কিন্তু তোমরা এইরূপ বলিয়া থাক যে, ‘আল্মাহ্ যাহা চাহেন ও অমুকে যাহা চাহেন ।’ ইহা শিরিকী বাক্য।

আবুল আলিয়্যা বলেন-‘আল্লাহ্র সহিত তোমরা কাহাকেও শরীক করিও না এবং কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য ভাবিও না।

রবী‘ ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ সালিক, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ প্রমুখ মনীষীগণ অনুর্রপ কথাই বলিয়াছেন।

यूজाशिम

 জাनिয়া అनिয়া কাহাকেও তাহার শরীীক করিও না।

ইমাম आহমদ বনেন-আমার কাছে আফ্ফ্মান, তাহার কাছে जাবৃ খলফ মূসা ইবৃন খলফ, তাহার কাছে ইয়াহিয়া ইব্ন आবূ কাছীর, ঢাহার কাছে যায়দ ইব্ন সালাম তাহার দাদা আর शারিম্মিন আশঅারী হইতে বর্ণনা করেনः
'মহানবী (সা) বনিয়াছেন-আাল্মাহ্ পাক ইয়াহিয়া ইবৃন যাকারিয়া (আা)-কে তাহার নিজের আমলের ও বনী ইসরাদ্দের আমল কর্রাবার জন্য পাচটি কাজের জাদেশ দিয়াছিলেন। एয়ত

 কাজের নির্দ্রশ দিলেন, তাহ তে এখনও आপনি তহাদের জনাইলেন না। টश কি ज্রামি তাহদরর জানাইব? তিনি বিব্বত হইয়া বনিলেন, আমিই জানাইব। আপনি জনাইলে আমার उয় হহ, আমার ঊপর आयাব आসিবে, হয়়ো যমীন আমাকে গ্রাস করিয়া নিবে। অতঃপর ইয়াহিয়া (অা) বনী ইসরাউ্লদের বায়ুল মুকাদালে সমবেত হওয়ার আহান জানাইলেন উহা
 ও ওণগান করিয়া বলিলেন-অাল্লাহ পাক আমার ও তেমাদের অনুসরণের জন্য প্চটি কাজের নির্দেশ প্রদান করিয়াছ্নে।

প্রথম কাজটি হইন, একমাত্র আল্ধাহ্ ত'অানার ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তঁহার সহিত শগীীক করিবে না। ইহার উদাহরণ হইন এই ব্যে, ৬ক ব্যক্তি র্রেপ্য বা স্বণর্ণর বিনিময়ে

 ইইতে পার? তাই ব্যে আল্লাহ ত'অানা তোমাদ্রে সৃষ্টি করিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করিতেছেন, ঢোমরা কেবল তাহারই ইবাদত কর এবং তাঁার সহিত কাহাকেও শরীীক করিও না। দিতীয়
 ততঙ্কণ আান্ধাহ্ ত‘‘আলা তাহার চেহারার দিকে তাকাইয়া থারেন। সুতরাং তোমরা
 রোযা রাivবে। ইহার উদাহরণ ইইল এই বে, এক ব্যাক্তির নিকট একটট মিশক্রর পাত্র

 হইল দান-সাদকা করা। ইহার উপমা এই এয, এক ব্যক্তিকে গলায় রশি! লাগাইয়া হত্যা করার জন্য লইয়া যাওয়া হইত্তেছ। তখন সে তাহার যাহা কিছ্হ সশ্পদ আছে তাহা মুক্তিপধ হিসাবে দিয়া নিজের প্রাণ বাচাইল। ত্তেমাদের প্রতি পঞ্চম নির্দেশটি হই,ল সর্বদা আল্মাহ্ পাকের যিকির করা। ইহার উদাহরa इইন এইর্রপ বে, এক ব্যক্তি তাহার পশাতে দ্রংত্গতিতে ছুটিয়া আাসা শক্র্রু হাত্ত হইতে বাঁচার জন্য একটি সুরক্কিত দুর্গে আশ্রয় নিয়া প্রাণে বাঁচিল। মানুব আল্লাহৃর যিকিরে মশণ্তল হইলে শয়তানের আক্রমণ হইতে এইভাবে রক্মা পাইয়া থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন-আমিও তোমাদের এমন পাঁচটি কাজ্রর আদেশ দিতেছি যাহা আল্মাহ্ পাক আমাকে করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন্। উহা হইল সংঘবদ্ধ থাকা, নেতার কথা শ্রবণ করা, নেতার অনুগত হওয়া, আল্মাহ্র জন্য হিজ্ররত করা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। বে ব্যক্তি সংঘবদ্ধতা ছাড়িয়া এক বিঘত দৃরে সরিিল, সে তাহার গর্দান হইতে ইসলামের রজ্জু ছুঁড়িয়া ফেলিল। অবশ্য ফিরিয়া আসিলে অন্য কথা। যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের পথে ডাকিবে, সে জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হইবে। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন-হে আল্মাহ্র রাসূন? यদি সে নামায রোयা করে, তবুও? মহানবী (সা) জবাব দিলেন-ফ্যা, যদিও সে নামায রোযা করে এবং নিজ্জেকে মুসলমান ভাবে, তবুও। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের যেভাবে মুসলিম, মু’মিন, আল্নাহ্র বান্দা ইত্যাদি নামে সস্বোধন করিয়াছেন, তোমরাও তাহাদের সেই সব নামে সম্বোধন করিবে। কখনও জাহিনী নামে ডাকিবে না।'

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে ‘সহীহ-হাসান’ বলিয়াছেন। এই হাদীস দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যেহেতু তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রিযিকের ক্যবস্থা করিত্ছেন, সুতরাং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলায়ই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।

ইমাম রাयী সহ অনেক তাফসীরকার এই হাদীস দ্বারা আল্মাহ্ তাআানার অস্তিত্ণ প্রমাণ করিয়াছেন। উর্ধ্সজগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকুল, সৃষ্টিকুলের আকৃতি-প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্য, বিশ্বপ্রকৃতি ও উহার সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি এবং অজস্র কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা মহাকুশলী সৃষ্টিকর্তার কুদরত ও হিকমতের নিদর্শনরূপে সর্বত্র বিরাজমান।

ইমাম রাयী বলেলন ঃ জনৈক নিরক্ষর আরবের কাছে আল্লাহ্র অস্তিত্রের প্রমাণ চাওয়া হইলে जে উত্তর দিল, না দেথিয়া যেভাবে আমরা উটের অস্তিত্ব এবং পায়ের দাগ দেথিয়া আগন্তকের আগমনের কথা বুঝিতে পাই, সেভাবেই গ্রহ-নক্ষত্রপৃর্ণ আকাশ, বৈচিত্র্য বিমণ্তিত পৃথিবী ও তরभায়িত সমুদ্রের লীলা:খলা দেখিয়া আল্নাহ্র অস্তিত্ উপলক্ধি করি।

ইমাম রাयী আরও বলেন ঃ বাদশাহ হারুন जর রশীদ ইমাম মালিক (র)-এর নিকট जাল্লাহ্র অন্তিত্রের প্রমাণ জানিতে চাহিলে তিনি জবাব দিলেন-মানুমের ভাষা, কণ্ঠস্বর ও সুর বৈচিত্র্যের মধ্যেই আল্লাহ্র অস্তিত্তের প্রমাধ বিদ্যমান।

তেমনি ইমাম আবূ হানীফন (র)-কে কতিপয় নাস্তিক আল্মাহ্র অস্তিত্ণ সম্পর্ক প্রশ্ন করিলে তিনি জববাব দিলেন-‘এসব কথা এখন রাখ। আমি এখন অন্য এক ডিন্তায় নিমগ্ন। একদ্ল







 निয়़ন্রক আল্লাহ্ তা‘আলা। নাস্তিকরা তাঁহার জবাবে বিশ্মিত ও হত্ভঙ্ভ ইইল এনং জবাবের সারনত্তা ও সত্যতা উপলক্ধি করিয়া মুসলমান হইয়া !গল।

ইমাম শাফেঈ (র)-এর কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জনাব দিলেন-ছুত গাছের পাতা এক, তার রং এক. স্বাদ এক. রুসও এক। গরু ছাগল, হর্রিণ, মাকড়, মক্ষিকা,凶ুটি ধপাকা ইত্যাকার বহু প্রাণী ও কীট-পতञ উश্র পাতা খায় ও রস পান কার। অথচ গ্ৰটি পোকা দেয় র্রশম, মক্ষিকা দেয় মধু, ছাগল-গরু দেয় দুধ ও গোনর এ্ং হরিণ মিশ্ক উপহার দেয় : এ飞ই পাতায় এভাবে বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টির পেছনে কি কোন কুশলী স্রষ্ঠার অস্তিত্ণ অনুহুত হয় না? তিনিই আনাদের মহান সৃষ্টিকর্ত্ত আল্মাহ্ তাআআা।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর নিকট এক সময় আল্লাহৃর অস্তিত্বের পক্কে যুক্তি দাবী করা হইলে তিনি জবাব দিলেন-মনে কর, এ্যানে এমন একটি সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছহ यাহার কোন দরজা-জানালা নাই। অমনকি জোন ছিত্রও নাই। দুর্গটির दহির্ণাগ রৌপ্যের ও অডন্তুর্গাগ স্ববর্ণের ধ্রডায় দীপ্যমান। ডান-বাম ও উপর-নীচ সব দিক দিয়াই দুর্গটি আবদ্ধ। উহাত জীব-জানোয়ার তো দূরের কথা, বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না। হঠাৎ উহার একটি দেয়াল ভপ্িিয়া পড়িল। অর্মনি উহা হইতে চক্কু-কর্ণ বিশিষ্ট সুন্দরকায় এমন একপ্রাণী বাহির হইন যাহারা কণ্ধে রহিয়াছে মন ভুনানো মিষ্টি মখুর কল-কাকলী। বনতো সেই আবদ্ধ দু.র্প সৃষ্ট এই জীবের কোন স্রট্া রহিয়াছেন কিনা? সসই সৃষ্টিকর্তাই হইলেন गানব সত্তার অতীত এক มशান সত্তা। তাঁহর ফ্রত এ শক্তি কি সীমিত, না সীমাহীন? তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ;

ইমাম সাহেব ডিমকে দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আল্লাহ্র অস্তিত্বের পকে ইহা একাটি বড় প্রমাণ। আবূ নুআস (র)-এর কাছ্ আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পার্কে প্রশ্ন তোল! ইইনেে তিনি জবান দিলেন-


আকাশ হইতে বারিবর্ষণ, উহা দ্বারা ধরার বুকে ফসল, ফলমূল ও গাছপালা-তরুলতার জন্মলাভ ও কচি-কচি ডগায় নানাবিধ ফুলের সমারোহ আন্নাহৃর অস্তিত্ ও একত্রের অকাট্য প্রমাণi'

ইবনুল মু’তায বলেন-
الا لـه ام كـــف يـجـده الجاحد ـوفى كل شـىء لـه ايـة نيـا عجبـا كيف يـصصى

ـ ـتدل على انـه واحد ـ
‘আল্লাহ্র অস্তিত্ অস্বীকার ও তাঁার বির্রুদ্ধাচরণের কথা ভাবিলে মনে বিম্ময় সৃষ্টি হয়। মানুষ কতই না বেপরোয়া হওয়ার প্রয়াস চালায়। অথচ তাহার আশে পাশের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্মাহ্র অস্তিত্ণ ও একত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।'

মহামানবগণ বলিয়াছেন-আকাশমওণীর দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং উহার উচ্চতা ও প্রশস্ততা এবং হাতে বিচরণশীল সমুজ্জূল গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকাও। এদিক-সেদিক প্রবহমান নদ-নদীগুলি পর্যবেক্ষণ কর। দেখ, উহারা কিভাবে স্বীয় স্রোতধারার মাধ্যমে ক্ষেত-খামারের ফসন আর বাগ-বাগিচার গাছপালা ও ফল-মূলের তৃষ্ঞা মিটাইয়া যমীনকে সবুজ শ্যামল করিয়া তোনে। ক্ষেত্র-খামার ও বাগিচার ফসল ও ফন-মৃলের দিকে তাকাইয়া দেখ, উহারা কিভাবে একই পানির কল্যাণে বিচিত্র রং, র্রপ, ঘ্রাণ, স্বাদ লাভ কর্রিতেছে। এমনকি সেইখুলির ঊপকারীতায়ও রহিয়াছে অশেষ বৈচিত্র। বস্তু জগতের বৈচিত্র্য বিমত্তিত এই সৃষ্টিকুল তাহাদের ভাষায় প্রতিনিয়ত জানাইতেছে বে, তাহাদের এক মহান কুশলী সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াই এত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে সব কিছ্ম চলিতেছে। এইসব সৃষ্টি প্রত্যেকটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সামনে আল্মাহৃর অশেষ মহত্ত, অসীম ক্ষমতা, অপরিসীম দয়া ও অনাবিল প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার অনুপম ও অত্যুজ্জ্ণ নিদর্শন তুলিয়া ধরিতেছে। তাঁহার এতসব নজীরবিহীন নি‘আমাত কি তাঁহার সীমাহীন বদান্যতার পরিচয় দেয় না? আমরা কায়মনে বিশ্বাস করি, তিনি ব্যতীত আর কোন প্রতিপালক নাই। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্ত।। তিনিই আমাদের উপাস্য প্রভু। তিনিই আমদের একমাত্র রক্ষক ও ত্রাণকর্তা তাই তিনি ব্যতীত আর কোন সত্তা আমাদের অবনত মস্তকে প্রদত্ত সিজদা লাভের বোগ্য নহে। হে দুনিয়ার মানুষ! আমি একমাত্র তাঁহারই দয়ার ঊপর নির্ভরশীন। আমার যাহা কিছ্রু আশা ভরসা একমাত্র ঢাঁহারই কাছে। আমার মাথা অবনত করা ও উত্তোলন করা একমাত্র তাঁহারই দরবারে। আমার সকল প্রত্যাশা তাঁহারই কৃপার সহিত সংণ্লিষ্ট। ঢাঁহারই দয়া ও অনুগ্রহের আশায় কেবলমাত্র ঢাঁহারই নাম জপনা করিতেছি।

## কুরআনের চ্যানেঞ


২৩. আমি আমার বান্দার উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকিলে, তোমরা উহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের অন্য যত প্রভু আছে তাহাদেরও ডাকিয়া नও।
২৪. ঢারপরও यদি না পার এবং কখনই পারিবে না, ঢখন সেই আাুনকে ভয় কর यাহার ইম্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর। উহা কাফিরদের জন্যই প্রস্থুত করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ তাওহীদ ও একত্বাদের আলোচনার পর আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলের রিসালাত এবং নবূওতের সত্যতা ও ওদ্ধতা প্রথাসিদ্ধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই তিনি কাফিরদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমার বান্দা মুহাম্মদের প্রতি আমি যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা সম্পর্কে তোমাদের যদি সংশয় সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, উহা আল্লাহ্র কথা নহে, মুহাশ্যদ নিজেই উহার রচয়িত, তাহা হইনে কুরআআনের কোন সূরার মত একটি সূরা রচনা করিয়া তোমরা দেখাও। এই ব্যাপারে তোমরা আল্মাহ ব্যতীত বে কোন ব্যক্তি বা শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু তোমরা সমবেত প্রচেট্ দ্বারাও তাহা পারিবে না।
 অর্থ হইল ‘তোমাদের সাহায্যকারী’ অর্থাৎ তোমাদের সাহাय্যকারীগণকে অনুর্পপ সৃরা প্রণয়নের কাজে ডাক।

আবূ মালিকেকের উদ্ধৃতি দিয়া সুদ্দী বলিয়াছেন, শব্দটির অর্থ হইল তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্র অংশীদার বানাইয়াছ, তাহাদিগকে ডাক। অর্থাৎ অন্য যতসব স়্ায়তাকারী তোমাদের রহিয়াছে তাহাদেরকে, এমনকি আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের যে সকন মা'বূদ রহিয়াছে তাহাদিগকেও ডাকিয়া সকলে মিলিয়া অনুরুপ একটি সূরা তৈরি কর।

উক্ত শব্দের ব্যাথ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা আরবী ভাষাবিদ পণ্তিত ও আরবের শাসকবর্গকক বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কবি-সাহিত্যিক ও কর্ণধার-পরিচালক মওলীকে এই কাজে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া লও.। কিন্তু ডাকিলেও লাভ হইবে না, সূরা তো দূরের কথা, একটি লাইনও রচনা করিতে সক্ষম হইইবে না।

আল্নাহ্ পাক আন-কুরআনের বহুস্থানে এইভাবে চ্যালেঞ প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা আল-কাসাসে বলেন :

"হে নবী! বলিয়া দাও, यদি তোমদের দাবী সত্য হয়, তবে তাওরাত ও কুরআনের চাইতে অধিক পথ প্রদর্শনকারী কোন কিতাব আল্লাহ্র নিকট হইতে নিয়া আস। আমিও সেই কিতাবকে অনুসরণ করিব।"

আল্নাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :


 সমনেত প্রচেষ্ঠা উহাতে নিচয়াজিত হয়।"


"তাহাযা কি বলিতেতছ যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করিয়াছ? তুমি বল, ঢোমরা
 রাঢখ, উাহাককও ঙকিয়া ब্ও-यদি তোমাদের দাবী সত্য ইইয়া থাকে।"

আল্লাহ পাক স্রা ইউনুসে বলেন :






 কাহারও ক্র গাকে তাহাক্কে ডাক্যিয়া যদি পার তাহা হইলেও তোমাদ্দর দাবীর সততা প্রমাণ কর।"

 आয়াত অবন্তীর্ণ হয়।



 নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষ যদি এর্রপ সূরা নততরি কয়া সষ্যন হয়, তাহা হইলে তোমরাও কর্রিয়া দেখাও'

- প্রথম অডিমতের প্রবক্ত হইলেন যুজাহিদ ও কাতাদাহ (র)। ইব্ন জারীর, जাবারী,

 অভিমতের্রই সমর্থন মিনে।

প্রথমমাক্ত অভিমতের গাধানা লাভের আরও কারণ আছে। बক. ইছ। অারা এককভাবে 13 সম,বতভানে উভয় প্থায়ই সকলের প্র心ি চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়! এক্ষেত্র শিক্ষিত অর্শিক্ষিতের যেমন পার্থকা করা ইয় নাই, ত্র্মন পার্থক্য করা হয় নাই আহল্ল কিতাব-গায়ের
 দুंই. উপরোক্ত অনা আয়াত় ‘অনুকূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া দেখাজ' বাক্যাংশটিও প্রমাণ কার শে, উক্ত সর্বনার্মটির ইস্গিভ কুরআনের প্রাি, সুহাষ্মদ্রের প্রা心 নহে। তিন, ক্রআনের এই
 সকনকেই শামিল করার আহ্নান জানানো ছইয়াছে। তাই ইহা বিশেষ ল্রেণীর চ্যালেঞ নহে; বরং সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সর্বকালের জন্য সার্বিক চ্যালেঞ্।। ফলে বারংবার ইহার উল্লেখ আসিয়াছে এবং পরিশেষে সুষ্প্ট্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে,তোমরা পার নাই আর কখনও পারির্রে না।' মৃলত মক্কা ও মদীনার তদানীন্তন সুধীমঞ্ী চরম বিরোধী মনোভাব রাখিয়াও এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কুরআন কিংবা উহার দশটি সূরা অথবা উহা ক্কুদ্রঙ্ম সূরাটির কোন আয়াতের অনুরুপ কিঢू রচনা করিতেও অপারগ
 উপসংহার টানিলেন।
 जব্য় $ل$ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কুরআন পাকের অন্যতম মু"জিযা। একমাত্র কুরআনই নির্দ্বিধায় সর্বকালের স্বীয় অবিসংবাদিতার ঘোষণা দিতে পারে। কারণ, একমাত্র আল্ধাহৃ ছাড়া • অতীত. বর্তমান ও ভবিষ্যতে ঐইর্রপ রচনা কখনও কাহারো পক্ষ সৃষ্টি করা সंজ্বপর নহে। निখিল সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্ত ঢাঁহার রচনার সমকক্ষ কিছ্ম রচনা করা কোন সৃষ্টির পক্ষে fক করিয়া সষ্তব হইবে? কুরআন নিয়া যাহারা গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করিয়াছে, তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছ় বে, ইহার ভাষাশৈলীগত বাহ্যিক ক্পপ ও মর্মগত আখ্ঘিক স্বর্দপ টভয় দিক দিয়াই ইহা অতুলনীয় ও অবিসংবাদিত। তাই আল্মাহ্ বলেন :

 দাতার ত্রফ হইતে উহার বিশদ র্প দান করা হইয়াহ্ছ।"

जাই কুর্রানের ভাযা অতনু সুসং্বক ও উহার মর্ম অতিশয় ব্যাপক ও সূদূরপ্রসারী। जা



 উহাত সন্নিব্বেশিত হইয়াছ্: তাই আল্নাহ্ পাক মোষণা করিলেন :
 সঙ্গতভাবেই পৃর্ণাপ্গ্ণ দান্ন করিয়াছেন।"

অর্রাং সং্বাদাঢা হিসাবে সত্য স্বাদ ও বিধান দাত হিসাবে ন্যায়ানুণ বিধান প্রদান
 दाशীর (دम খ(s)—83

রূপকথা, কিংবদন্ত্তী ও কিংবা কাল্পানক মিথ্যাচারের লেশমাত্র নাইি । মিথ্য। ও কল্পনার ছড়াছড়ি ছাড়া কবিদের কাব্যগাথা রচিত হয় না। উহা ছাড়া নাকি তাহাদের কবিতা-কাব্যের আকর্যণ


অর্থাৎ কল্পনাপ্রসূত মিথ্যার প্রলেপ যত বেশী থাকিবে, কবিতার সৌন্দর্য, কমনীয়তা, মাধুর্य ও মাদকতা ততই বিকশিত হইবে ও পাঠককুলের কাছে তত বেশী সমাদৃত হইবে। উহার অবর্তমানে কবিতা হইবে নিপ্প্রাণ ও ব্যর্থ। তাই বড় বড় কবিরা বিরাট বিরাট কাব্য নারীর র্রপ-ホুণকীর্তন, পানীয় ও পানপাত্রের বিবরণ, উট-ঘোড়ার সৌন্দর্য বর্ণনা, ব্যক্তি বিশেমের প্রশংসা অর্চনা, যুদ্ধ বিগহের লোমহর্বক কাহিনী ও বিশ্ময়কর চাতুর্যকলা কিংবা ভীতিপ্রদ রোমাঞ্চকর গল্প-ণুজবে ভরপুর। উহা দ্বারা কবির শিল্প সৌকর্य ও অন্তর্ণীণ মনোবিকারের বহিঃপ্রকাশ घটে বটে; কিন্তু মানব সমাজ অদৌ উপকৃত হয় না। গোটা কাব্যের দু’একটি পংক্তি ছাড়া সবটুকুই অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হয়।

পক্ষান্তরে আল্-কুরআনের আগাগোড়া অত্তন্ত উ゙চूমানের বাকভগ্গী ও অতুলনীয় ভাষানংকারে সমুজ্জ্q ও অনুপম উপমায় সুষমামণ্তিত প্রতীয়মান ইইবে। আরবী ভাষায় সুপণ্তিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী মঞ্తনীই কেবল কুরআনের ভাষাশৈनী ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। কুরআন যখন কোন সংবাদ পরিবেশন করে, হউক তাহা দীর্ঘ কিংবা র্রস্ব, একবারের জায়গায় যদি তাহা বারংবারও বলা হয়, তথাপি উহার স্বাদ ও মাধুর্বে বিন্দুমাত্র ব্যতত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করিবে ততই যেন অনির্বচণীয় এক স্বাদে চিত্ত ঊত্তরোত্তর আপুত .ইইয়াই চলিবে। উহার পৌৗনপপুনিক পাঠে বেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্ম্যতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও বিন্দুমাত্র অস্থস্তিবোধ করেন না।

আল্-কুরআনের সতর্ক বাণী ও ভীতি প্রদর্শনমূলক বক্তব্যসমূহ অবলোকন ও অনুধাবন করিলে সুকঠিন মানবাত্মা তো দৃরের কথা, সুদৃঢ় পর্বতমালা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত না হইয়া পারে না। তেমনি উহার আশ্বাসবাণী ও পুরক্কার বিবরণী অবলোকন ও অনুধাবন করিলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার প্রলুব্ধ ও উনুক্ত হইয়া যায়, রুদ্ধ কর্ণ কুহরও প্রত্যাশ্যার পদধ্ধনি তনিতে পায় আর মৃত অন্তরাত্মা ইসলামের অমিয় সুধা পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সব কিছু মিলিয়া অজাত্তে হ্য়়্রপ বেতারযন্ত্রে বাজিয়া ওঠঠ আরশের আকাশ বাণীর প্রচারিত আল্লাহ্ প্রেমের মন মাতানো রাগ-রাগিণীর সুমধুর সুর লহরী। এখানে কয়েকটি আয়াত উদাহরণ স্বর্গপ পেশ করিতেছি। যেমন উদ্দীপক বাণী:

"ন্নক কাজের প্রত্দানে নয়ন জুড়ানো कি জিনিস নয়নের অগোচরে বিরাজ করিতেছে जাহ কেইই জানে না।"

অথবা:

"উহাতে (জান্নাতে) মনের চাহিদা মিটানো আর নয়নের পরিতৃপ্তি লাভের সমস্ত ব্যবস্থাই বিদ্যমান। সেখানে তোমাদের অবস্থান হইবে চিরন্তন।"

## কিংবা ভীতিপ্রদ বক্তব্য :

 ধ্বসিয়া যাওয়া সম্পর্কে তোমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে'?"

অথবা :

"তোমরা কি উর্ধ্দজগতের সেই প্রবলতম সত্তার ব্যাপারৌ নির্ভিক হইলে, যিনি তোমাদিগকে অকস্মাৎ ভূমি সহ ধ্বসাইয়া দিবেন? তোমরা কি মহাকাশের সেই মহাপ্রতাপানিত সত্তার ব্যাপারে বেপরোয়া হইলে, যিনি মহাশূন্য হইতে কঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ কর্রেবেন? শীঘ্রই এই সতর্কতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে।"

কিংবা হুশশিয়ারীমূলক :

जথবা :
 كَانُوْا يُمْتِـَعْوْنْ
"তুমি কি দেখ নাই আমি বেশ কয়েক বৎসর তাহাদিগকে ফায়দা লুটিবার সুযোগ দিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সামনে প্রতিশ্রুত ব্যাপার হাজির হইয়াছে। তখন ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।"

আল-কুরআনকে এইভাবে ভাব ও ভাষায় সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ইহার বিষয় বৈচিত্র্য বিশ্ময়কর। ভাষালংকারের ঔজ্জ্ব্য, উপদেশের প্রাচুর্য, যুক্তি প্রমাণের অজ্র্রতা ও তত্ত্বজ্ঞানের বহুলতা কুরআনকে গ্রন্থ জগতে অবিসংবাদীতা দান করিয়াছে। বিধি-নিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) সহ অনেক বিশেষজ্ঞ মনীযী বলিয়াছেন-‘ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ’ ઉনার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া পরবর্তী বক্তব্য ওন। কারণ, উহার পর হয় কোন কল্যাণের পথে ডাকা ইইবে, নয় তো কোন অকল্যাণ ইইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া ইইঢে।

আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

'(আল-কুরআন) তাহাদিগকে ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করিতে নিমেধ করে এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহ অবৈধ করে আর পায়ের বেড়ী ও গলার ফাঁস হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়।'

 ন্নককরদের র্নজিন্ন লোজনীয় পুরক্ক：s বদকারদের নান্নবিধ ভয়াবহ শান্তি，পার্থিব জগতের


 ধুইয়া－জূহ্ছিয়া সাফ কর্করয়া দেয়।
 আস্থা লাভের জন্য প্রত্যেক নবীকক কিছু কিছু মু‘জিযা দান করা হইয়াছে। অমার মু‘জিযা হইল আল－কুরআন। তাই আমি আশা রাখি যে，অন্যান্য নবীর ঢুলনায় আমার উম্মত্রে সংখ্যা অধিক হই！ব।（কারণ，অন্যান্য নবীর মু‘জিযা তাহাদের ইন্তেকালের সত্গে সক্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষন্ত্র আল－কুরুআন गহান্রীt（－সা）－এর ইস্তেকালের পরেও বর্তমান রহিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবব।）

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী（সা）－এরর উক্তি ‘আমার মু’জিযা হইন আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ’－এর তাৎপর্য এই যে，তাঁহাকে প্রদত্ত আল－কুরআন সর্বকালের সকল মানুষের কাছে অবিসংবাদী গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। কোন কালের কোন মনুমই ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে মাথা নত না করিয়া পারিবে না। এই অ্বিতীয় টবশিষ্ট্য আর ককান আসমানী গন্থের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তাই আল－কুরুআন যুপে যুপে মহানবী（সা）－এর নবূওভকেও সত্যায়িত করিয়া চলিবে। অবশ্য আল কুরআন ছাড়াও মহানবী（সা）－এর অন্যান্য মু‘্জিযা রহিয়াছে। আল্নাহইই সর্বজ্ঞ।

আল－কুরআনের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ প্রমাণের জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত ও মু’তাযিলা শাক্র্রবিদগণ অনেক যুক্তি প্রমাণ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্যের সারকথা হইন এই，কুরআন মুলতই সৃষ্টিকর্তার অবতীর কিতাব বিষায় কোন সৃষ্টির পক্ষে উহার মত কিছু রচনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই উহার অপ্রতিদ্বন্দ্রীতা সুপ্রমাণিত সত্য। পক্ষান্তরে यদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হয় যে，কুর্রান স্রষ্টার অবতীর্ণ গ্রন্থ নহে，তাই উহার মত কিছ্ু রচনা করা কোন সৃंষ্টির পক্ষে সষ্ভব，তাহা হইলেও কুরআনের বারংবার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বের উহার কটর বিরোধীরাও অদ্যাবধি উহার মত কিছু রচনা করিতে চরম অপারগতা প্রকাশ করায় কুরআনের অপ্রত্দিন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্যে পরিণত হইল। ইমাম রাযী এই প্রসজ্গ কুরআনের ক্কুদ্রতর সূরা ‘আল আসির’－এর অনুর্প কিছু রচনা করিতেও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য দিয়া পাঠ করা হয়। তাই ইহার অর্থ হইতেছে ‘যাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।’ যেমন কাষ্ঠ। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা ইইয়াছে：
 হইবে।＂

## आল্মাহ্ পাক অनাত্র বালন :


"কোমরা এবং তোমাদ্রর উপাস্যমগুলী অবশ্যই জাহান্নাম্মর কাষ্ঠে পরিণত হইবে। ত্তেররা সকলেই উহাতে নিক্কিপ্ত ইইাব। তোমাদের উপাস্যরা মথার্থ প্রভু ইইলে কখনই জাহান্নiম নিক্ষিপ্ত হইত না অথচ উহারা হইযে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা।"

এখানে حصبارة বলিতত সুকঠিন বিশাল কালো গन্సক পাথরকে বুঝানো হইয়াছে। উহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইনে উহার উত্তাপ তীব্রতর ও স্থায়ী হয়। ইহা হইতে আল্লাহ্ পাক আমাদিগকক রক্ষা করুন।

আবদুল মালিক ইব্ন মাইসারাহ আয যারর্দ, আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত ও আমর ইব্ন মায়মূন ধারাবাহিকভাবে আবদूল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ \% الحجار অর্থ বিরাট কালো গন্ধক পাথর। আল্মাহ্ পাক আকাশমগ্তনী ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই কাফিরদের জন্য উহা সৃষ্টি কत্নিয়া প্রথম আসমানে রাখিয়া দিয়াছছন।’ ইব্ন জারীরও একই ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ হাতিমও উহ্গ উদ্ধৃত করেন। হাকিম স্বীয় ‘সুস্তাদরাক’-এ উহা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তমাফিক হইয়াছে।

আসৃ সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঞ্গে আবূ মালিক, আবূ সালেহ, ইবৃন আব্বাস ও মুরৃরাহ ইব্ন মাসউদ ও এ্কদল সাহাবা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধূত করেন। উহাতে বলা হয়-আয়াতাংশের অর্থ হইল, ‘তোমরা সেই অনলকুণ হইতে বাঁচিয়া থাক যাহার ইন্ধন হইরে মানুষ ও পাথর।" এথানে পাথর বলিতে কালো গক্ধক পাথরের কথা বুঝানো ইইয়াছে। উহা দ্বারা আগ্তন প্রজ্বলিত করিয়া শাত্তি দেওয়া হইবে।

মুজাহিদ বলেন ঃ মৃত লাশের দুর্গক্ধের চাইতেও গন্ধক পাথরের দুর্গন্ধ তীব্রতর হইবে।
আবূ জা'ফর ইব্ন আলী বলেন ঃ এখানে পাথর দ্বারা গন্ধক পাথর বুঝানো হ'ইয়াছে।
ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ জাহান্নামে কালো গণ্ধক পাথর থাকিবে। আমাকে আমর ইব্ন দীনার বলিয়াছেন-ইহা দ্মারা বিশাল কালো গক্কক পাথরের কথা বলা ইইয়াছে।

একদল ব্যাখ্যাকার বনেন : الحجـار বলিতে মৃর্তি ও প্রত্মিয় ব্যবহুত পাথরের কথা বলা হইয়াছে। বেমন আল্নাহ্ বলেন :
 তোমাদের অন্যান্য উপাস্য প্রতুরা জাহান্নামের কাষ্ঠ হইবে।"

ইযাম কুরতুবী এই অভিমত ব্যক কর্রে। ইমাম রাयীও এই অভিমতের প্রন্ত্ত। তাহারা ঊভর়ই এই ব্যাথ্যাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাহারা বলেন-গন্ধক পাথর দ্বারা আগ্গুন জ্বালানো কোন নতুন কথ্যা নহে। সুতরাং এখানে প্রতিমা ও দেব-দেবীর আকার বিবিষ্ট পাথর হওয়াই यूক্তিযুক্ত।
 বস্তুর সাহাব্যে জ্বালানে! আগুনের তুলনায় অনেকক বেশী তীত্র। উহার উত্তক্ততা ও দহ্ন ক্ষমতা সর্ব!ধিক। সুর্রাং প্রথমোক অন্যানা ব্যা iাকার্রে অভিমতই গহণযোগ্য। মৃলত আয়াতের
 লেক্ষেত্রে প্রতিমা-মৃর্তির সাধারণ পাথর্রে চাইতে গক্巾ক পাথর বহত্তণ বেশী কার্यকর। তাই প্রথমমক্ত ব্যাথ্যাই যুক্তিমুক। আল্লাহ্ পাক বলেন :
 ঊহা বাড়াইয়া দেই।"

ইমাম কুরতুবীও এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছছন। তাঁার্র মতে এখানে লেই পাথরকেই বুঝানো হইয়াছ্ याश जাখनের তীব্রত ও দহন कমত বৃদ্ধির জনা काর্यকর। काরণ,
 इইতে বর্ণিত অনেক হাদীস পাওয়া যায়। একটি হাদীস এই :
 প্রত্যেকেই জাহন্নাল্ যাইবে।’ দুই. 'জাহনন্নাম প্রত্যেক শ্রেণীর কষ্ধায়ক বস্ফ থাকিবে।’ অবশ্য হাদীসটি ऊুট্যিত্ত ও সুপরিচিত নহহ।
 করিয়া রার্যা হইয়াছে। এयান পাথর দ্बারা প্রজূলিত জাহন্নাম্রে দিকে। অবশ্য উক্ত সর্বনামটি পাথরের স্থলাভিবিক্তও হইতে পারে। তথন অর্থ দাঁড়ায়, পাথৰগণি কাফিরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরি করিয়া রাখা
 মধ্যে কোন পার্থকা নাই। একটি অপরটির পরিপূরক ও পরশ্পর অগাগীভাবে জড়িত। আ๒ে ছাড়া ব্যেন পাথর জূলে না, ত্মেনি পাথর ছাড়া আঔননর দহন ক্মত বাড়ে না। সুতরাং উভয় বব্থুইও কাফিন্রদের কঠোর শাশ্তি বিধান্র জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইব্ন ইসহাক এই মর্মে একটি হাদীস মুহাশ্যদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইবৈন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণनা করেন। ইববন आপ্রাস (রা) জন্য সেইఆলি প্রৃুত রাখা হইয়াছে।

आাোচ্য আয়াতংশ ঘারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমামণণ প্রমাণ দেন বে, '‘ৃৃষ্টির সূচ্নাকাল হইতেই জাহান্নাম তৈরি করিয়া রাथা হইয়াছে।' জাহন্নাম বে বাচ্তব আকারে বর্তমান্ন রহিয়াছ্ তাহার প্রমাণ অনেক হাদীস ঘারাই পাওয়া यায়। বেমন-জান্নাত ও জাহন্নামের ঝগড়ার বর্ণনা, জাহন্নামের পার্থনা মোতবেক উহাক্ বৎসরে শীত ও গ্রীt্পে দুই বার শ্বাস-থ্রশ্বাস গহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা ইত্যাদি। ইবৃন মাসউদ (রা) ছইতে বর্ণিত এক হাদীসে आজ్, जাময়া একটি বিকট শদ্দ ऊनিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন :

 হাদীসসসমূহেও প্রমাণ মিলে ব্য, আब्नाহ পাক জান্নাত ও জাহন্নাম তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। তবে মু তাयিলাগণ অজ্ঞাতবশত ইश স্ধীকার করে না। जবশ্য ल্পেনের কাজী মান্যার ইবุন
 थাকিবার অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

## বিণশষ জ্ঞাত্য্য

بسُوْرْ আয়াতংণের বক্তব্য ইইতেই বুभা যায় বে, কুর্রানের এই চ্যালেঞ উহার ছোট বড় বে কোন

 ছৌট বড় সকল সৃরাই মে অবিসংণাদিতার দাবীদার তাহা প্রমাণিত হইল। তাই এই ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ ল্রেণী নির্বিশেে মটতক্য পোষণ করেন।

ইমাম রাযী তাঁহার তাফস্সীর গ্ৃে প্রশ্নোত্র পদ্ধতিতে উহার মীমাংসা প্রদান করেন। তিনি বলেন ः यमि खশ্ন করা হয় यে,


 জবাবে আমাদদর বক্ত্যু এই বে, এই সকল সৃরা यদি তযানংকারের বিচারেও শ্রেষ্ঠত্ বজায় রাখিয়া চলে তাহ হইলেও আমাদের দাবীর সত্যত প্রাণর জন্য যথেষ। অবশ্য এই জবাব আমাদের নিকট দুর্বলতর বিবেচিত হইতে পারে। উহার আরেক জবাব ইইল এই, यদি তাহা সষ্ষব বनिয়া आপাতত মানাও হয়, তথাপি উহার চরম বির্ক্দবাদীরাও উহা করিতেত চূড়ান্ততাবে ব্যর্থ হওযায় आমাদের দাবীর সত্তण প্রিষ্ঠিত হইয়াছছ। आমাদের প্রধান যুক্তি হইন এই বে, স্ষষ্ঠার ছোট বড় কোন বাণীর সমকফ্巾 বাণী সৃষ্টি করা কোন সৃষ্টির' পক্ষে আদৌ সষ্টব নহে।
 তাহ হইলেই কুরআনের বে কোন অংশ্রের অবিসং্বাদী হওয়া সম্পর্কে তাহারা নিচ্চিত হইতে भারে। जামর ইবনুন आস (রা) হইতে আমাদ্রে কাছে এই বর্ণনা পৌছিয়াছ্ বে, তিনি ইসনাম গহণণে পৃর্বে একদল প্রতিনিষিসহ মুসায়নামাতুন কায়যাব্বের কাছে গিয়াছিলেন। মুসায়লামা তাহাকে প্রশ্ন করিল-তোমাদের মক্াার বক্ধুর নিকট সদ্য कি কোন ওशী নাযিন ইইয়াছে? তিনি জবাব দিনেনन-ইँঁ, তाহার নিকট অত্যু অनংকারপৃণ্ণ এক অনুপম সূরা

 করিরিলেন-তাহা কোন সূরা? সে জবাবে পাঠ করিল :
يـا وبـر يـا وبر ـ انما انـت اذنـان وصدر -وسـائرك حقرهـقر -
 शीन।"

উश্ পাঠান্ত সে জিজ্ঞাসা কর্রিল-সৃরাঢি কিক্রপ হে আমর! তিনি জবাব দিলেন-আল্লাহ্র কসম! তুম্মি অবশ্যাই জান বে, আমি নিচ্য়ই তোমাকে মিষ্যাবাদী বলিয়া জানি।

২৫. याহারা ঈমানদার ও নেক কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও যাহার নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। যখন তোমাদিগকে উহা হইতে ফনমূন খাইতে দেওয়া হইবে, ঢখন বলিবে, ইহা ঢো আমাদিগকে পৃর্বেও দেওয়া হইত; দৃশ্যত তাহাদিগকে পূর্বানুক্রপ ফলমূলই দেওয়া হইবে। সেখানে তাহাদের জন্য পৃত-পবিত্র ত্ত্রীগ রহিয়াছে এবং তাহারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে।

তাফসীর ঃ আল্মাহ্ তা'আলা তাঁহার ও রসৃলের দুশমনদের কুফরী ও নিফাঁকের জন্য নির্ধারিত কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ৰনার বর্ণনা প্রদানের পরক্ষণেই স্বীয় বক্ধুদের ঈমানদারী ও নেক আমলের অশেখ মর্যাদা ও পুরক্কারের বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। এই কারণেই কুরআন পাক 'মাছানী' নামে অভিহিত বলিয়া একদল আলিম অভিমত প্রকাশ করেন। এই অভিমতটি সঠিক। আমি যথাস্থানে সবিস্তারে ইহা আলোচনা করিব। উহাতে দেখাইব, কুরআনে সাধারণত ঈমানের পাশাপাশি কুফরীর, সৎ কাজের পাশাপাশি অসৎ কাজের, ভালর পাশাপাশি মন্দের, জান্নাতের পাশাপাশি জাহান্নামের এক কথায় পরশ্পর বিপরীত বিষয়ত্তি পাশাপাশি উল্লেখ করা ইইয়াহে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন-‘নেককার ঈমানদারদের খবর দাও, তাহাদের জন্য রহহিয়াছে পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান জান্নাত।' এখানে জান্নাতের অবস্থান ও উহার কিছূ পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বলা হইয়াছ্, উহার বাগ-বাগিচা ও ঘর-বাড়ী বিরাজমান এবং সেইগুলির পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রহিয়াছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-জান্নাতের পাদদেশে প্রবহমান নহরণুলি (লেকের মতই) অগভীর হইবে, আর হাউজে কাওছারের দুই তীরে লালা-মতির গড়া বিরাট প্রাসাদ সাজানো রহিয়াছে। উহার মাটি মিশ্কে আম্বরের সুগন্ধে ভরপুর। উহার পথে বিছানো কাককরুলো হইল লাল-জহরত, পান্না-মূন্নি সদৃশ। আমরা আল্মাহ্র কাছে উহার প্রত্যাশী। তিনি পরম করুণাময় ও অশেষ দানশীন।

ইব্ন আবূ হাত্মি বলেন-আমাকে রবী‘ ইব্ন সুলায়মান বর্ণনা করেন, তাঁহাকে আসাদ ইব্ন মূসা, তাঁহাকে আবূ ছওবান, ঢাঁহকে আতা ইব্ন কুর্রা ও তাঁহাকে আব্দুল্नাহ ইব্ন জমরা হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইরে এই হাদীসটি ওনান ঃ
"রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, জান্नাত্তের নহরগুলি টিলার তল়েশল কিংবা মিশৃকের পাহাড়ের গাদদেশে হইতে প্রবাহিত ইয়।"

जोব্ राजिय 'आরও दढनन-आমদের निকট आবূ সাঔদ ‘য়াকী' आ মাশ হইতে, তিনি আবদুল্নাহ ইব্ন মুর্রাহ হইতে ও তিনি মাসক্রক হইতে এই হাদীসটি ওুনান ; জান্নাতের নদী-নালা মিশকের পাহাড় ইইজ্রে প্রনাহিত হইতেছ্ছে।

信
 পর্যায়ক্রমে মুরুরাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক বর্ণিऽ এই বর্ণনাটি উদ্ধৃভ করেন :
 ফল-মূলের অনুরূপ ফলমূল জান্নাতে পাই্য়া তাহারা বলিবে, ইহা তো আমর। দ্নিয়াত্ও পাইয়াছিলাম। कাতাদাহ এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও এই ব্যাথ্যা প্রদান কর্রন। ইব্ন জারীরও এই ব্যাথ্যা সगর্থन করেন।
 অর্থ হইল, 'গত্কাল যাহা পাইয়াছিলাম, আজও তাহাই পাইলাম।' রবী‘ ইব্ন আনাস এই ব্যাথ্যার সমর্থক। উহার ব্যাথ্যায় মুজাহিদ বলেন-"ইহা পূর্বের মতই দেখায়।’ ইব্ন জারীরও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, জান্নাতে প্রদত্ত ফল্লমূলের পারস্পরিক সাদৃশ্য এত বেশী থাকিবে বে, ভিন্ন ভিন্ন ফলমূন দেখিয়াও জান্নাতীরা বলিনে, ইহাতো পূর্বেও পাইয়াছি।
 মাসীসার শায়েথ আওयাঈর বরাতে ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীরের এই বর্ণনাটি খনান ঃ জান্নাতীগণকে খাঞ্চাপূর্ণ আহার্य দান করা হইলে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর অন্য আহার্য প্রদান করা ইইলে তাহারা বলিবে, এই বস্তুই তো আমাদিগকে পৃর্বে দেওয়া হইত। তখন ফেরেশতাগণ বলিবেন-আকার-আকৃতি একক্রপ ইইলেও স্বাদ ও প্রক্তি ভিন্ন।

ইমাম আবূ হাতিম বলেন-আমাদিগকে আমার পিতা, ঢাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান ও তাঁহাকে আমির ইব্ন ইয়াসাফ ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর হইতে এই বর্ণনা ソনান ঃ জান্নাতের তৃণ হইবে জাফরানী রঙের এবং উহার টিলাঔলি মিশকের ঘ্রাণে ভরপুর হইনে। গেলমানগণ খাঞ্চা ভরা ফল-মৃল লইয়া জান্নাতীদের কাছে ঘুরিতে থাকিবে। জান্নাতীরা উহা হইত্ত আহার করিবে। দ্বিতীয়বার অনুরূপ ফল-মৃন লইয়া আসিলে তাহারা বলিবে, ইহাতো তোমরা একটু আগেই আমাদিগকে খাওয়াইয়াছ। চখন গেল়মানরা বলিবে-ইহা খাইয়া দেখুল, রঙ-ক্রপ! এক নেখা গেলেও স্বাদ-স্বর্ৰপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ।
 आলীয়া হইতে বর্ণনা করেন : 'জান্নাতের ফলমূলসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরশ্পর সাদৃশ্যপূর হইলেও স্বাদ হইবে সম্মূর্ণ ভিন্নতর।’ ইব্ন আবূ হাতিম, রবী‘ ইব্ন আনাস ও সুদ্টী হইতেও অনুর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উক্ত আয়াতংশের ব্যাখ্যা প্রসন্গে ইমাম ইব্ন জারীর সুদ্দীর সনদে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইব্ন মাসউদও একদল সাহাবা হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, ইব্ন আব্বাসে, আব্ সালেহ, আবূ মালিক ও সুফ্দীর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতী ফলমূলের পারশ্পরিক সাদৃশ্যত্ত হইইবে বাহ্যিক আকার-আকৃতির, স্বাদ-প্রকৃতির নহে। ইব্ন জারীর এই মতই গ্গহণ করিয়াছেন।
কাছীর (১ম খও)——8
 বটে, কিন্তু দুনিয়ার ফনমূলের চাইতে বেহেশতের ফল্লমূন অনেক উ'্জম হইবে।
 হইর্তে বর্ণনা করেন : ‘দুনিয়ার কোন বস্তুই জান্নাতের কোন বস্তুর মত ইইবে না, কেবলমাত্র নাম ছাড়।। অন্য এক হাদীসেও ইহার সমর্থন মিলে। উহাতে বলা হইয়াহে, ‘দুনিয়ার কোন বস্ডুই জান্নাতত পাওয়া যাইবে না, ট্রু উহার নাম পাওয়া যাইবে।’ বর্ণনাটি আবূ মু‘আবিয়া ইইতে ছওরী ও ইব্ন আব̨ হাত্মের মাধ্যনে ইব্ন্ন জানীর উদ্ধৃত করেন। আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসগে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন आসলাম বলেন-জান্নাতীরা দুনিয়ার ফলমূলের মতই জান্নাতী ফলমূল দেখিয়াও বলিতে পারিবে, উহা আদুর, ইহা আপেল ইত্যাদি। তাই তাহারা বলিবে, ইহাতো আমরা দূনিয়াতেও খইয়াছি। সুতরাং জান্নাতেন ফলমূল দৃশ্যত দুনিয়ার ফলমূলের মতই হইবে, তবে স্বাদ হইবে ডিন্নতর।
 আবূ তানহা বলেন- জান্নাতের্র দম্পতি সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। মুজাহিদ বলেন : जाহারা ঋতুস্রাব, মল-মুত্র, সর্দি-কাশি, বীর্য-প্রসৃতি ইত্যাকার সকল ঝগ্মাটট হইতে মুক্ত থাকিবে। কাত়াদাহ বলেন- জান্নাতের দম্পতিগণ দৈহিক ও আত্মিক সর্ববিধ অপবিএতা হইতে মুক্ত থাকিবেন। তিনি অপর এক বর্ণনায় বলেন ঃ তাহাদের ঋতু ্রাব কিংবা অন্য কোনর্রপ কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না। আত, হাসান, ষিহাক, আবূ সালেহ, আতিয়্যা ও সুদ্দী প্রমুথ इইতেও অনুর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন জারীর বলেন- আমার কাছে ইউনুস ইব্ন আবদুল আ‘লা ও ইব্ন ওহাব আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতের হহরগণ এমন পূত-পবিত্র হইবেন বে, তাহাদের কখনও ঋতুস্রাব ইইবে না। হযরত হাওয়া (আ)-কে তদ্রপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তাই তিনি আল্লাহ্র নাফরমানী করিলে আল্লাহ্ পাক তাহাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে জান্নাতে পৃত-পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলাম। শীৗ্রই তোমাকে এই (গন্দম) বৃক্ষের মতই ঋতু প্রভাবাধীন ও ফলপ্রসূ করিব। অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল (গরীব)।

হাফিজ্র আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যাহ বলেন ঃ নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রনে আবূ সাঈদ খুদরী (রা), आবূ নাজরাহ, কাতাদাহ, ऊ'বা আবদুন্নাহ ইব্ন মুবারক, আব্দুর রায়যাক ইব্ন উমর আল বাযীঈ, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আলকিন্দী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল খাওয়ারী ও জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হরবের বর্ণিত একটি হাদীস ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আমাদের
 করীম (সা) বলেন, জান্নাতীরা মল-মৃত্র, হায়়य-নিফাস, সর্দি-কাশি, থুথু-বমি ইত্যাকার ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও মুক্ত হইবে।

এই হাদীসটিও সনদের দিক দিয়া দুর্বল (গরীব)। অবশ্য হাকিম স্বীয় ‘মুস্তাদরাক’ সংকলন্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব, আল হাসাन ইব্ন आनी ইব্ন আए্ফাन ఆ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দের ধারাবাহিক সনদে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়া বলেন- হাদৗসটি ইমাম বুখারী ও মুর্সলিমের শর্তনুযায়ী বিঙ্ধ । কিন্ুু, ঢাঁহার এই দাবী পর্যালোচনা সাপেক্ষ বটে। কারণ, আব্দুর রায়্যাক ইব্ন আমর আল বাযীঈ বলিয়াছেন, এই হাদীসের্ অন্যত্ম রাবী আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল্ বুস্তীর বর্ণনাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নহে।

এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, এই হাদীসের বর্ণনার সহিত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কাতাদার বর্ণিত হাদীসের সুশ্পষ্ট মিল রহিয়াছে। 1 জান্নাতীরা উহাতে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং ইহাই সৌভাগ্যের পূর্ণতা বটে। এই স্থানের মতই ইহার নিয়ামতসমূহও চিরস্থায়ী। এখানে মৃত্যু ও বিলুপ্তির বিভীষিকা চিরতরে অন্তর্হিত। জান্নাতীগণ এই স্থান ও ইহার নিয়ামত হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। এখাতে অনন্তকাল পর্যন্ত তাহারা অজস্র নিয়ামত ভোগ করিতে থাকিবে। মহা মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকে জান্নাতীগণের অন্তর্ডুক্ত করেন। তিনি अगীম দয়ালু ও অপরিসীম দাতা।

## কুরআনে প্রদত্ত উপমা ও ইহার প্রতিক্রিয়া

## (Tr) 

等

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ তা‘আলা মশা কিংবা তদুর্ষ্ণ কিছ্ম ঘ্রারা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান ना। অनন্তর यাহারা ঈমানদার, ঢাহারা জানেন, নিচ্চয় উহা তাহাদের প্রতুর তরফ হইঢে আগত সত্য। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির, তাহারা বনে, এই (তুচ্ছতম) উদাহর্রণ পেশের ভিতর আাল্লাহৃর কি অভিপ্রায় রহিয়াছে? (এইভাবে) অনেককে উহা দারা পথভ্রষ্ট রাথেন ও অনেককে আবার পথপ্রাধ্ট করেন । মূলত ফাসিকগণ ব্যতীত কাহাকেও পথভ্রষ্ট রাখেন না।
২৭. তাহারাই অল্মাহ্র সহিত সুদৃঢ় ওয়াদা করিয়া উহ্হা ভঙ্গ করিয়াছে এবং জাল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই নিপ্চিত ক্ষজ্গিস্ত।'

তাফসীর ঃ ব্যাখ্যাকার আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে মুর্রা, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ্ ও আবূ মালিকের পর্যায়ক্রমিক একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয়- মুনাফিকদের উপমা প্রসক্গে আল্লাহ্ পাকের অবতীর্ণ।
 সস্পর্কে মুনাফিকরা প্রশ্ন তুলিল, মহান আল্লাহ্ কখনও এই সব নগণ্য ও ক্ষুদ্র উপমা পেশ করিতে পারেন না। এই প্রশ্নের জবাবেই উপরোক্ত আয়াত্দয় অবতীর্ণ হয়।

মুআশ্মার ও কাতাদাহর উদ্ধৃতি দিয়া আবদুর রায়্যাক বলেন :
আল্লাহ্ পাক যখন পাক কালামে মাকড়শা ও মশা-মাছির উপমা পেশ করেন, তখন স্মুশরিকগণ বলিল, আল্লাহৃর কালামে মাকড়শা ও মশা-মাছির মত फ্মুদ্র কীট-পতংগগর উপমা



কাতাদাহর বরাত দিয়া সাঈদ বলেন- আল্লাহ্ পাক সত্য প্রকাশের জন্য ছোট বড় বে কোন বস্থুর উল্লেখ করিতে সংকোচ বোধ করেন না। পাক কালামে মাকড়শা ও মশার উল্লেখ করা হইলে ভ্রান্ত লোকরা বলিল, এহেন ক্কুদ্র বন্তু দ্বারা উপমা পেশ করার ভিতর আল্লাহ্র কি


(আমার বক্তব্য) পূর্বোল্লেখিত কাতাদাহর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আসলে তাহা ঠিক নহে। পরে কাতাদাহর উদ্ধৃতি দিয়া সাঈদ যাহা বর্ণনা করেন তাহাই সঠিক মনে হইতেছে। আল্লাহৃই সর্বষ্ঞ।

ইব্ন জারীরূও মুজাহিদের বরাতে কাতাদাহ ইইতে বর্ণিত দ্বিতীয় ভাষ্যের অনুকূপ ভাষ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতেও সুদ্দী ও কাতাদাহর অনুরুপ ভাষ্য বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আবূ জা‘ফর রাযী রবী‘ ইব্ন আনাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলেনআল্লাহ্ পার্থিব ভোগ বিলাসমত্ত দুনিয়াদার লোকদিগকে সতর্ক করার জন্য এই উদাহরণ পেশ করেন বে, মশা যতক্ষণ উপবাস থাকে, ততক্ষণ উহা বাঁচিয়া থাকে এবং যখনই সে আহার করিয়া মোটা-তাজা হয়, তখনই তাহার মৃত্যু হয়। উপমাটির তাৎর্য এই বে, দুনিয়াদার মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিয়া যখন ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা-তাজ্জা হইতে থাকে, তখন অকস্মাৎ তাহাদের ঊপর আল্মাহ্র পজব পতিত হয়।
 ‘যখন তাহারা আমার উপদেশের কথা ভুলিয়া যায়, তখন তাহাদের জন্য আমি প্রত্যেকটি বস্তুর দ্বার উনুক্ত করিয়া দেই ।'

ইব্ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম, রবী‘ ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর বর্ণিত হাদীসেও অনুর্রপ অভিমতের সমর্থন মিলে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল নিয়া বে বিভিন্ন মত দেখা যায়, তাহার কোনৃটি সত্য তাহা আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে ইব্ন জারীর সুদ্দীর বিবরণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাহার বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিলক্কিত হয়। বস্তুত উক্ত আয়াতংশের অর্থ হইল, আল্পাহ্ ত‘আলা ছোট বড় বে কোন বস্গু দ্বারা উপমা পেশ করিতে সংকোচ বোধ করেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্ধাহ্ তাআলা তাহা বর্ণনা করিতে ভীত হন না।
 ‘বদলের’ নিয়মমাফিক بـوضة শদ্ধটি জবরের স্থানে অবস্থান করিতেছে। আরবীতে لاضربـن


 বিশশষ্য) এবং بـوصضـة শপ্দি তদনুসারে হরকত গ্রহণ করিয়াছে। আরবী ভাयায় L. ও

 ব্যবহার লক্ষ্বণীয় :
يكفى بنـا فضـلا على مـن غيـرنـا ـ حب النبـى مـمـدايـانـا ـ
(মুহাম্মদ (না)-এর জন্য ভালবাসায় আমাদের অন্তর বে পরিপৃণ, অন্যান্যের উপর আমাদের মহ্ত্ত ও শ্রেষ্ঠিত্ প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ।)

কাহারও মতে, এখানে জেরদায়ক শক্দ উহ্য থাকায় بــوض জবর বিশিষ্ট হইয়াছে। মূল


ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফার্রা এই অভ্মিত পোষণ করেন। যিহাক ও ইবরাহীম ইব্ন
 تمامـــا عـلى الذى احسن : 'পুণ্যবানবে পৃর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।'

সিবুওয়াই বলেন, এখানে Lـ শব্দটি الـذی শক্দের সমার্থক। সুতরাং ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, ‘সমালোচক তোমার নিকট যাহা বনে আমি জদ্রপপ নহি!’

বস্তুত এখানে ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিক দিয়া ইহা হইতেও ফ্মেদ্রতর ও ছুচ্থতর বস্ঠুর উপমা দিতেও আল্মাহ্ ত্‘‘আनা সংকোচ বোধ করেন না। यেমন কেছ্ কাহারও কৃপণতা বা নীচতা সম্পর্কে কোন . উপমা পেশ করিলে শ্রোতারা বলিয়া উঠে, সেই ব্যক্তি উহার চাইতেও অধম। কাসাঈ, আবৃ ঊবায়দুল্নাহ প্রমমখ এই অভিমতের প্রবক্ত। হাদীস শরীফেও بـبوض শন্দ ব্যবহৃত হইয়া অনুরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছে। মহানবী (সা) বলেন ঃ
لو ان الدنيـا تزن عند اللَه جنـاح بـعوضـة ـــــــا سـى الكافـر منهـا شربـة مـاء
(পার্থিব জগতের মৃল্য আল্ধাহ্ তা‘আলার নিকট যদি মশার একটি ডানা সমতুল্য হইভ, তাহা ইইলেও তিনি কাফিরদিগকে উহার এক গ্লাস পানিও পান করিতে দিতেন না।)

দ্বিতীয় মত অनুসারে অর্থ দাঁড়ায় এই यে, আল্নাহ্ ত‘‘অলা ক্ষুদ্রতম মশা হইতে তরু করিয়া উপরের यে কোন বস্তুর উপমা দিতে লজ্জিত হন না। এই মতটির প্রবক্তা হইলেন কাতাদাহ ও ইব্ন্ দুআমা। আল্লামা ইব্ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। মুসলিম শরী<ে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা সিদ্ীীকা (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে এই মতের সমর্থন মিলে। মহানবী (সা) বলেন ः

مـا مـن مسلم يشـال شـوكة فمـا فوقـها الا كتـب لـه بهـا درجـة و مــيـت عنـه بهـا
(কোন মুসলমান একটি কাঁটা বিদ্ধ ইইলে কিংবা উश হইতে কোন বড় আঘাত পাইলে উহার বিনিময়ে তাহার গুনাহ মার্জনা হয় এবং আল্লাহ্র দরবারে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।)
 ছোট ও বড় যে কোন বস্তুর সাহাভ্যে উপমা পেশ করিতে দ্বিধান্বিত হন না। বেমন তিনি অন্যত্র বলেন :



‘হে মানব! একটি উদাহরণ পেশ করা হইতেছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আল্লাহৃকে ছাড়িয়া তোমরা. यাহাদিগকে প্রভু বলিয়া ডাকিতেছ, তাহারা সকনে একত্রিত হইয়াও একটি মাছি সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তেমনি মাছি তাহাদের কিছু ছিনাইয়া নিলেও তাহারা উহা ফেরৎ আনিবার ক্ষমতা রাথে না । বান্দা যেমন দুর্বন, মা‘বূদও (তেমনি দুর্বল)। তিনি অন্যত্র বলেন :


(আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তাহারাা অভিভাবকক্রপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যেন মাকড়শা। মাকড়শার বানানো আশ্রয়গৃহটি অবশ্যই সর্বাধিক নাজুক। তাহারা যদি ইহা জানিত।)

তিনি আরও বলেন :





‘তোমরা কি দেখ নাই কিভবে আল্লাহ ত'जানা উদাহরণ Cপশl করেন? কলেমা তায়্যিবা

 গ্রাণের জনা। তেমনি অপবিত্র কনেমার উপমা হইন একটি অপবিল্র বৃফ। উश ভৃমির উপরে

 जেমনই করেন।

## অন্যত্র তিনি বলেন :

 পরাধীন ডৃত্যের উপমা পেশ করিলেন, স্বেচ্ছায় যাহার কিছুই কর্রার কমত নাই।’

তিনি আরও বলেন :
'আন্মাহ্ পাক দুই ব্যক্কির উদাহরव পেশ করিতেত্ছেন। একজ্জন বোবা ভ বধির : সে কিছু করিতে পারে না, প্রভুর উপর বোঝা হইয়া অাছে। অন্যজন ভাল কাজ করে ও ভল কাজ্রের नির্দ্রে। দেয়। উতয় কি সমান হইতে পারে?’

তিনি অন্যত্র বলেন :

## 


‘তোমাদের জন্য আল্লাহ্ পাক তোমাদের দ্বারাই উদাহরণ পেশ করিত্টেন। আমি তোমাদিগকে ভ্যে সম্পদ দান করিয়াছি, তোমাদের ভৃত্যগণকে কি উহার অংশ্শীদার মনে কর?’

অন্ত্র তিনি বলেন :
 উদাহরণ পেশ করিতেছেন, যাহার সমমানের অনেক ঝপড়াটে অংশীদার রহিয়াছে।

তিনি আরও বলেন :
 মানুষ্রে জন্য তুলিয়া ধরিয়াছি। তবে আলিম ছাড়া উহা কেহ বুঝিতে পারে না।'

আল-কুরআনে আরও অজয্র উদাহরণ বিদ্যমান। প্রথম যুগের কোন এক মনীীী বनिয়াছেন, আমি ক্রুআনের কোন উপমার তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হইলে অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলি। কারণ, আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, এইসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য পেণ করিয়াছি বটে। কিন্তু আলিম ছাড়া কেহ উহা বৃঝিতে পারিরে না।
 সুজ্জাহিদ বলেন ঃ ঈমনদদারগণ আল্নাহ্ ত|‘আলার যে কোন ছোট বড় উদাহরণণের উপর ঈমান রাথে এবং উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই সব উদাহরণ ज্ञाরা আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন।
 ‘ঈমানদারগণ জানে শে, এই উপমা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।’ মুজা⿰িদ, হাসান ও রবী‘ ইব্ন আনাস অনুর্প ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবুল আলীয়া উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদারগণ জানে যে, উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রদত্ত সঠিক উপমা।
 আয়াত সূরা মূদ্দ্ষ্থিরেও আসিয়াছে i






‘आমি জাহান্নামী!দদরকে ফেরেশতা মু:ক্ত রাথি নাই এবং উহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের দুর্ভাবনার ব্যাপাররে পরিণত করিয়াছি। আহলে কিতাবগণও ইহা বিশ্বাস করে এবং ঈমানদারগণের ঈমান আরও বৃদ্ধি করে। এই বিষয়ে আহলে কিতাব ও ঈমানদারগণের কোন সংশয় নাই। কিন্তু ব্যাধ্ধিস্মস অন্তরের লোক ও কাষ্কিররা প্রশ্ন তোলে, এই উপমা দ্বারা আল্মাহ্ তা‘আলা কি বুঝাইতে চাহেন? এইভাবে আল্লাহ্ তা‘আনা যাহাকে ইচ্ছা পথত্রষ্ট রাখেন এবং गাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তোমার প্রতিপালকের সেনা-সৈন্যের হদিস তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই ।'
 অস্ নুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, ইব্ন आব্বান্, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক বর্ণিত এক হাদীস উদ্ধৃত করেন। টহাতে বলা হয় ঃ আয়াতত ‘বহু লোককে পথভ্রষ্ট রাখেন’ বক্তব্যটি মুনাফিকদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি ‘বহু লোককে পথ প্রদর্শন করেন’ বক্জব্যটি দ্বারা ঈমানদারগণকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত উরমাকে মিথ্যা জানার দরুন উহাদের ভ্রান্তি বাড়িয়া যায় এবং উহাদের অন্তরের ব্যাধি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলে উহারা অধিকতর বিज্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে আল্নাহ্র দেওয়া উপমা বিশ্বাস করায় ઍমানদারগণের ঈমানে সংযোজন ঘটে এবং তাহাদের ঈমান প্রবলতর হয়। ফলে তাহারা আরও পথপ্রাপ্ত হয়। ইহাই আল্লাহ্ তা‘আলার হ্রান্ত কর্রা ও পথ দেখানোর তাৎপর্য। আআলোচ্য আয়াত্রর ‘ফাসিক বাত্ড় কাহাকেও পথভ্রষ্ট রাখেন না’ বক্তব্যটিও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহ্গত ইইয়াছে।
 বলিতে মুনাকিকিদের বুঝান্না" হইয়াছে। রবী’ ইব্ন আনাসও এই অভিমত প্রকাশ করেন। মুজাহিদের বরাত দিয়া ইব্ন জুরায়জ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এখানে ফাসিক অর্থ কাফির। কারণ, এই উপমার তাৎপর্য তাহারা বুঝিয়াও অস্বীকার করিতেছে।
 উপমা अनিয়াও তাহারা মানে না বলিয়া ফাসিক আখ্যা পাইয়াছে। ঢাহাদের ফাসেকী কার্যের দরুন্ন তাহাদিগকে পথল্রষ্ট রাখা হইয়াছছ।

ইব্ন আবৃ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে: আবূ সিনান, তাঁহাকে আমর ইব্ন মুর্রাহ, ঢাঁহাকে মাসআব ইব্ন সা'দ ওं তাহাকে
 সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে।

ঔ‘বা আমর ইব্ন মুর্রাহ হইতে, তিনি মাসআব ইব্ন সা‘দ হইততে ও তিনি সা‘দ হইতে বর্ণনা করেনবুঝান্নে হইয়াছে।

সা‘দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীসের সনদ यদিও ওদ্ধ, তথাপি ব্যাখ্যাটিকে শাক্দিক বলা যায় না, উহাকে মর্মগত ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। কারণ, নাহরাওয়ানে যাহারা হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করিয়া খারেজী হইল, তাহারা ঊক্ত আয়াত অবতীণ হওয়ার পর আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের মাষ্যদে খারেজীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার শানে নুযূল খারেজীরা নহে। ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ বর্জনের কারণে তাহাদিগকে উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। আর এই কারণেই তাহাদিগকে খারেজী বলা হয়। আভিধানিক অর্থে আনুগত্য হইতে যাহারা খারিজ হয় তাহাদিগকে খারেজী বলে। আরবী পরিভাষায় 'ফাসিক’ অর্থও আনুগত্য মুক্ত। উপরের খোসার বন্ধন মুক্ত হইয়া যখন শাঁ বাহির হয়, তখন আরবগণ বলেন, فـسقت তাই আরবী ভাষায় ইঁদুরকে فويسقة বলা হয়। কারণ, ইহা মাটির আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া মানুষের ক্ষতি করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হ্যরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণ্তি হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) বলেন :
 - والكِلب و الـعقور
‘পঁচচ শ্রেণীর অনিষ্টকর জীব হারাম শরীফে কিংবা বাহিরে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে। উহা হইল কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও কালো কুকুর।'

এই হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, কাফির, মুনাফিক ও পাপী সব শ্রেণীই ফাসিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। তবে কাফিরের পাপ ও অত্যাচার অধিক প্রকট ও প্রবল। তাই আলোচ্য আয়াতে ফাসিক বলিতে কাফিরগণকেই বুঝানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী ও উহার ভাষ্য হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। যেমন আল্ধাহ্ বলেন :


যযাহারা আল্লাহ্র সरिত অসীকার করা木 পর উহা ভস করে ও আল্লাহ পাক বে সস্পক্ক বহান রাখার নির্দেশ দেন তাহা ছিন্ন করে এবং ভৃ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃধ্টি করে তাহারাই कज্গি刃i i

উপরে বর্ণিত বিশেষণஞলি কেবন ক়াফিরদেরই বৈশিষ্য। মু’মিনদের্র ববৈিষ্য ইহার বিপরীত।
: কাছীর (১ম খণ্ড)—8৬

যেমন আল্লাহ্ বলেন :





‘ब্ে ব্যক্তি তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার কাছে অবতীর্ণ বাণীকে সত্য বলিয়া জানে, লে কি এই ব্যাপারে অক্ধ ব্যক্তিন সমান হইতে পার্? ఆభুমাত্র জ্ঞনীীণই উপদhশ গহণ করে।
 বহান রাথ্থ এবং তহদদের পতিপালককে ভয় করে ও সন্ত্র থাকে কঠিন শাস্তির ভয়ে.......
 এবং ভু-থৃष्ঠे ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাহারাই অভিশষ্ঠ আার তাহাদর জন্য রহহিয়াছে বড়ই निকৃ户্ট নিরাস।





जপর দন বনেন, এখান্ অभীক্ার ভหকারী ফাসিক বলিতে আহলে কিতাবের কাফির ও


 ভানভাবে চিনিতে পার্রিয়াও মানিয়া নেয় নাই। ইহাকেই বना হইয়াছ্ অभীকার ভभ কর্যা।

ইবৃন জারীর এই অতিমত পছ্দ করিয়াছ্ন। মাক্সতিন ইবৃন হাইয়ানও এই অতিমত সমর্থন কর্রিয়াছ্ন।

ত্তীয় দল বলেন- এখান অभীকার ভপকারী ফাসিক বनিতে সকন কাফির, সুশরিক ও

 প্রাকৃতিক জগঢের অজম্র নিদর্শন ও নবী রাসৃলদের প্রদর্শিত অসং্খ মু'জিযা দেথিযাও আল্লাহ্র একক প্রভুত্দ মানিয়া নেয় নাই। ইহাই जभীকার उभ কর্রা।

गকাতিন ইব্ন হাইয়ানের একটি বর্ণনা এই মতকে সমর্থন করে। ইমাম রাযীী এই মতের দিকে झুঁকি্যাছেনে। তিনি বনেন, আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্gাহ্ কোন্ জিনিলের

 হইত়ে ্রহণ কর্রিয়াহন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন :
 নিজেরাই সাক্ষী হইয়াছিল। প্রশ্ন করা হইল- আমি কি ঢোমাদের প্রতিপালক নহি? সকলেই জবাব দিল- হ্যা।

অতঃপর তাহাদিগকে যত কিতাব প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতেও অঙীকার নেওয়। হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে :
 তোমাদিগকে প্রদত্ত অभীকার পূরণ করিব।'

চতুর্থ দল বলেন- আলোচ্য আয়াতে অগীকার ভঙ্গের ভাষ্য দ্বারা পৃথিবীতে আসার আগে মানুষের র্রহসমূহ হইতে যে অभীকার আল্লাহ্ তা‘আলা গ্রহণ করিয়াছিল্লেন, উহা ভঙ্গের কথা বুঝানো হইয়াছে। বাবা আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে আড্মাসমূহকে বাহির করার সময়ে আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার একক প্রভুত্ণ মানিয়া লওয়ার অঙীকার নেন। তিনি বলেন ঃ




‘অনন্তর তোমার প্রভু আদমের পৃষ্ঠদেশে তাহার বংশাবলী থাকা অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন আর নিজ্রেদের অঙ্গীকারের সাক্ষী তাহারা নিজ্রেরাই ছিল- আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা সকলেই জবাব দিল- ছ্যা, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি (তুমিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু)।’

সুতরাং অলোচ্য আয়াতে এই অগীকার ভঙের কথাই বলা হইয়াছে। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান এই মতকেও সমর্থন করিয়াছেন। ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীরে উপরে বর্ণিত সকল মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন।



আয়াত প্রসজে আবূ জা'ফর রাযী রবী’ ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়ার উই্ধৃঁতি দিয়া বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্র সহিত কৃত ওয়াদা ভঙ করা মুনাফিকদের কাজ আর মুনাফিকীর পরিচয় হইলল নিম্নবর্ণিত ছয়টি চরিত্র।

তাহারা বিজিত অবস্থায় থাকিলে ঃ এক. কথা বলিলে মিথ্যা বলে। দুই. ওয়াদা করিলে তাহা ভঙ্গ করে। তিন. আমানত রাখিলে খিয়ানত করে।

তাহারা বিজয়ী অবস্থায় থাকিলে : চার. আল্মাহৃকে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। পাঁচ. আল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ছয়. ভু-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে।

 বলিয়া জানার পর উহাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হইতেছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।
 নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, যাহা রক্ষা করার নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা কাতাদাহর প্রদন্ত ব্যাখ্যা। এ্রই আয়াতের মর্মের সহিত সামঞ্জস্যশীল অপর আয়াত এই :

यদি ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা ও তোমাদের রক্তের সম্পর্ক ছ্ন্ন করার আও সষ্ভাবনা নয় কি?'

ইব্ন জারীর এই ব্যাথ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অবশ্য উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহাও বলা হয় बে, উহার বক্তব্য বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বা অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত নহে, বরং উহা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আল্নাহ্ পাক যত কিছুর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়াছেন, উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অমান্য করাই এই আয়াতের তাৎপর্য।

简 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ তাহারা পরকালে কুত্ঘিস্ত হইবে। যেমন কুরআন পাকের অন্যত বলা হইয়াছে :
 নিবাস ।'

যিহাকের বর্ণনা, ইব্ন আব্বাস বলিয়াছেন- কুরআন পাকে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্যদের
 ভেখানে উহ মুসলমানদের জন্য ব্যবহ্নত ইইয়াছে, সেখানে পাপী মুসলমানকে বুঝানো হইয়াছে।

 নিমজ্জিত ও আল্মাহ্ তাআলার অনত্তকালীন রহমত ইইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। যেমন কেহ ব্যবসায়ে নামিিয়া মূলধন নষ্ট করিলে কিংবা উহাতে ঘাটতি সৃষ্টি করিলে বলা হয় যে, সে কত্খিন্ত হইয়াছে। তেমনি পরকালের পুঁজি আল্নাহৃর রহমত হইতে কাফির ও মুশরিকরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষত্ধিঙ্ত ইইয়াছে। এই ধরনের ক্ষিত্গ্ণস্তকে আরবী
 আতিয়্যার কবিতায় আছে :
ان سليطافـى الخسار انـه * اولاد قوم خلقوا اقنـه
‘কর্কশভাষী সর্বদাই ক্ষত্থিস্ত হর। কারণ, মানব জাতির সন্তান-সন্তত্রিকে দাসরূপেই সৃষ্টি করা ইইয়াছে।

## পুনর্জীবনের প্রমাণ

## 


 भুনরায় তোমাদের জীরন দান কর্রিবেন। অবশেষে তোমরা চাহ়ার্র কাছেই প্রত্যাবর্তন কর্রিবে।



 কর্রিয়াছেন এবং আবার অ尺্তিত্যীন কর্যিয়া পুনরায় অব্তিতৃবান কর্রিবেন? কুর্রআন মজীদের্ অनায্র তিনি বলেন :

‘তাহারা কি কোন ব্ৃু ছাড়াই সৃষি হইয়াহহ, না তাহারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্যা?
 করিতেছে না।

তিनि অनाত্র বলেন :

 কুরজানে এর্রপ জারও বহ জায়াত বিদ্যমান। আদ্দুল্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে, পর্রায়ক্রমে আবুল आহওয়াস, জ্রাবৃ ইসহাক ও সুফিয়ান ছজ্রী বর্ণনা করেন ঃ হাশরের ময়দানে কাষির্রের বক্ব্যা-

 आयाদের অপরাধ স্বী小ার করিতেছি) এবং আলোচ




তখন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না। অতঃপর আল্মাহ্ পাক তোমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তারপর আবার মৃত করিলেন। পুনরায় পুনরুणান দিবসে জীবিত করিবেন। সুতরাং এই আয়াতের বক্তব্যের সহিত যাইতেছে।
 অর্থাৎ মৃত ছিলে। অতঃঃর তোমাদিগকে সপ্রাণ সৃষ্টি করা হইলন। ইহাঁতোমাদের প্রথম জীবন। অতঃপর তোমাদের মৃত 'করা হইবে এবং তোমরা কবরে" যাইটবে। ইহা তোমাদের দ্বিতীয় মৃত্যু। অবশেষে পুনরুথ্থান দিবসে তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হঁইবে'। ইহা হইল তোমাদের দ্বিতীয় জীবন। আল্লাহ্ ত‘আলা আলোচ্য আয়াতে এই দুইবার মৃত্যু ও দুইবার জীবিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্নামা সুদ্দী জাবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুরুরাহ হইতে এবং তাহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে এবং আবুল আলীয়া, আল্ হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ, যিহাক ও আতা আল খোরাসানী হইতে তাহাদের স্ব-স্ব সনদে আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। সুদ্দী ও আবূ সালেহের উদ্ধৃতি দিয়া সুফিয়ান ছাওরী আলোচ্য আয়াত প্রসন্গে বলেন- কবরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, আবার মৃত করিবেন।

ইব্ন জারীর ইউনুস ইইতে, তিনি ইব্ন ওহাব হইতে ও তিনি অद্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন- আল্মাহ্ ত‘আলা মানুষকে প্রথম বাবা আদমের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্টি করেন। সেখানে তিনি "তাহাদের নিকট হইরেে আনুগত্যের স্বীকৃতি নেন। অতঃপর তাহাদিগকে মৃত করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভ্রে তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করেন। বিচার দিবসে আবার ঢাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন। ইহাই আল-কুরআনের হইয়াছে। অবশ্য এই হাদীসটি ও পৃর্বোক্ত হাদীসটি সনদের বিচারে ‘গরীব’ শ্রেণীভুক্ত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও একদল তাবেঈনের বে সব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে উহাই সঠিক ও বিঔদ্ধ। তাঁাদের বর্ণনার সহিত নিম্ন আয়াতের মিন রহিয়াছে। আল্মাহ্ বলেন :

‘তুমি বল, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সপ্রাণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকক নিষ্প্রাণ করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে কিंয়ামতের দিন একত্রিত করিবেন- 'সেই দিনটি সম্পক্ক কোনই সন্দেহ নাই।'
"'মুশরিকদের উপাস্য দেব মৃর্তিঔ্তিকেও আল্মাহ্ তা'আলা মৃত বলেন ঃ
 উহাদের বেiধশক্তি বলিতেও কিছু নাই।’

আল্নাহ্ পাক ভূমির জীবন-মৃত্যু সস্পর্কে বলেন :

‘আর তাহাদের জন্য মৃত-অনুর্বর ভূমিতেও নিদর্শন রহিয়াছে। উহাকে আমিই জীবিত-উর্বর ভূমি করিয়াছি এবং উহা ইইতে বীজ-ফসলাদি উৎপন্ন করিয়াছি। তাহা ইইতে সকলে আহার করে।'

## মানুষের কন্যাণে অাল্লাহর সৃষ্টি

## 

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ কর্রিলেন এবং উহা সপ্ত জাকাশে বিন্যত্ত করিলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : পৃর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা মানবের সৃষ্টি রহস্য ও তাহাদের ক্রমবিবর্তন ধারা বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় অসীম সৃজন কৌশল ও গোটা সৃষ্টি বিন্যাস ও নিয়্ত্রণের অপরিসীম ক্ষমতার প্রমাণ তুলিয়া ধরেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্জলের সৃষ্টিতত্ত্র ও উহাতে বিরাজমান বস্তুকুলকে স্বীয় অস্তিত্ব ও অসীম ক্ততার দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে তুলিয়া ধরেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ পাক বলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছ্ আছে সবই তিনি তোমাদের স্বার্থে সৃষ্টি কর্নিয়াছেন। পৃথিবীর সৃষ্টি পৃর্ণতায় পৌছাইয়া তিনি নভোমণ্তনের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সল্ত আকাশের বিন্যাস ঘটান। اسـتـوى অর্থ ইচ্ছা করিলেন বা মনোনিবেশ
 অর্থ দাঁড়াইন, তিনি উহাকে সপ্তু আকাশে বিভক্ত ও বিন্যুস্ত করিলেন। এখানে السمـاء শব্দটি اسـم جنـس (শ্রেণীবাচক বিশেষ্য)। তাই উহা দ্বারা আকাশমণ্ণলী বা সপ্ত আকাশের কथা বুঝানো হয়। প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টেন করিয়া রহহিয়াছে এবং আসমান য়মীন সকন কিছ্ম সম্পর্কেই তিনি পুরাপুরি
 সৃষ্টিকর্তা তিনি কি অনবহিত ও বেখবর থাকেন?

সূরা 'शা-মীম' এ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যেমন ঃ






‘ুুম বল, তোররা কি লেই মহান সత্তার অঠ্বিত্ অস্বীকার করিতেছ কিংবা তাহার
 প্রতিপালক। তিনি পাহড় গাড়িয়া ডূপৃष्ठ স্থিতিশীন করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে নানাবিধ দানে
 উহাতে সন্তোষজনক সমাধান রহি়াাছে। जতঃপর তিনি আকালের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। उখन আকাশ ছিন বাপ্পাকার। তিनि आাকাশ ও পৃথিবীকে বनिলেন- ইচ্মায় কি অনিচ্ঘায়

 आকাশের কাজ নির্ধ্যণ করিয়া দেওয়া হইন। পৃথিবীর নিকট্টবর্তী আকাশকে নক্ষর্রাজি খারা সুসজ্জিত করা হইন এবং শয়তানের অনাচার প্রির্রোেের জন্য প্রহরার ব্যাবश্থা হইন। এই


এই আায়াতে বুঝা যায় বে, আन्बाহ ত'অাना ঢাহার সৃষ্টি পরিকক্পনার সৃচনা কর্রিয়াছেন পৃথিবী সৃষ্টি দ্রার্রা। অতঃপর সষ্ঠ আকাশ সৃষ্টির পরিকক্পনাকে বাস্তবায়িত কর্রিয়াছেন। বে কোন

 বাঠ্তবায়িত হইয়াছে। ব্যাথ্যাকারণণ এই আয়াতের ত্দ্রপ ব্যাখ্যা প্রদান কর্রিযাছ্ন। এই
 বলেন :



 সুউচ্চ করিয়া উহাকে সুবিনায় কর্যিয়াছেন। উহা হইঢে দিবা-রাত্রি সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। অতঃপ্র প্থিবীকে বিনাস্ করিয়াছছন এবং উशা ইইঢে পানির প্রস্রবণ ও গাছ-পালার উড্বব ঘটাইয়াছেন। বিভিন্ন স্গানে পাহাড়-পর্বত স্থাপন কর্রিয়াছেন। ই ইহা সবই তোমাদের ও তোমাদ্রের পক্কুনের প্রয়োজনের বস্তু।'
 করিয়াছ্ন। বাহতত এই অয়াত ও আলোচ্য আয়াত্রের বক্ত্য বিপরীত্মুীী দেখ্য যায়। মূলত


خـبـر(সংবাদমূলক বক্তব্য)-এর সহিত সংশ্নিষ্ঠ, فـل (ক্রিয়া)-এর সহিত নহে। অর্থাৎ
 পরিবেশনের সংযোগ রক্ষা করিতেছে, পূর্বাপর নির্ধারক হিসাব্ কাজ করে নাই! আরবীতে ثশব্দের নিছক সংযোগ কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন রহিয়াছে'। যেমন কবি বলেন :
قـل لـــن سـاد ثم سـاد ابـوه * ثـم قَد ســاد قبـل ذالك جده
(বে লোক নেতা হইয়াছে, তাহার পিতাও নেতা ছিল, আর ইহার পূর্বে তাহার পিতামহও নেত ছিল, তাহাকেই বল।)

উক্ত চরণে ث শব্দটি পূর্বাপর না বুঝাইয়া নিছক সংযোগ রক্ষা করিয়াছে ও পুরুষানুক্রমিক নেতৃত্রের খবর পরিবেশনের কাজ দিয়াছে।

একদল ব্যাখ্যাকার আয়াতদ্বয়ের আপাত বৈসাদৃশ্য দূরীকরণার্থে -বলেন; এই আয়াতে পৃথিবীর সপ্প্রসারণ ও বিন্যাস কার্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উशা সৃষ্টির কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমাদের আলোচ্য আয়াতে প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পরে আকাশ সৃষ্টি এবং এই আয়াতে উহার পর পৃথিবীকে পরিপূর্ণ্রপে বিন্যত্ত করা বুঝা যাইতেছে। ফলে কোন বৈপরীত্য খটিতেছে না।

কেহ কেহ বর্লেন, আকাশমণ্তীী ও পৃথ্বী সৃষ্টি করার পরপরই উহার স্স্থাপন কার্य করা হয়। এই অडিমতটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন।

আস্ সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে পর্यায়ক্রমে মুরুরাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন- সৃষ্টির পৃর্বে আল্মাহ্ তা‘আলার আরশ পানির উপর সংস্থাপিত ছিল। পানির পৃর্বে আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুই সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং সৃজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেন জন্য সর্বপ্রথম ত্তিনি পানি হইতে বাষ্প সৃষ্টি করিলেন। উহা ক্রমাबয়ে উর্ধলোকে উথ্থিত হইল এবং উথিত বাপ্প ছাদর্পপ পরিগহহ করিয়া আকাশে পরিণত হইন। এইজন্য উহার নাম হইল (উর্র্ধলোক)। অতঃপর পানি उকাইয়া একটি ভূখও দেখা দিল। তথন উহাকে সপ্তখতে বিভক্ত করা হইল। রবি-সোম দুই দিন্ন এই সণ্তখও সৃষ্টি হইল। অতঃপর পৃথ্থিকে সেই মৎসের উপর স্থাপন করা হইল যাহার বর্ণনা সূরা 'নূন ওয়াল কনম'-এ আসিয়াছে। মৎসটি পানির উপর এবং পানির নীচে সকাত জাতীয় পদার্থ বা পরিচ্ছ্ন মৃত্তিকা শিলা বিদ্যমান। মৃত্তিক়া শিলার ধারক হইলেন ফেরেশতা। ফেরেশতা দণায়মান প্রস্তরের আস্তরের উপর এবং প্রস্তরের আস্তরটি বায়ুমণ্ডের উপর ভাসমানন রহিয়াছে। লুকমান হাকীম এই প্রস্তর আস্তরের কথাই বলিয়াছেন। উহা আকাশ কিংবা পৃথিবীর কোথাও স্থাপিত নহে। মৎসটি নড়াচড়া কৃরা মাত্র পৃথিবী কম্পিত इয় এবং ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। তাই পৃথিবীকে পাহাড় চাপা দেওয়া হইল। ফলে পৃথিবী সুস্থির হইল। পর্বত তাই পৃথিবীর কাছে নিজের বড়াই করিয়া থাকে।

## আল্মাহ্ পাক বলেন :

## 

 রাখার জন্য পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি।কাছীর (১ম খণ)—8৭

পাহাড়-পর্বত, ফল-মৃন, প্রাণীকুল, গাছপালা ইত্যাদি যাহা কিছু পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন ছিন, সব কিছু তিনি মগল-বুধ এই দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথাই আল্লাহ্ ত‘আলা হা-মীম সূরা হইতে ইতিপৃর্বে উদ্ধৃত-

 করিয়াছেন। অতঃপর
 তাश তিনি य্যক করিলেন


 আল্লাহ্ ত'আলা ওক্র্বারে একর্রিত করিয়াছেন, তাই উহার নাম ইয়াওসুন জমুআা হইয়াছে।
 আকাশে ফের্র্রেশ়তা, নদ-নদী, বরূফের পাহাড় ও নানাবিধ অজানা বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর নিকটতর আকাশকে নক্রত্ররাজ্জি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এক দিকে আকাশ ও পৃথিবীর শোভা বর্ধন ও অন্যদিকে শয়তানের অনাচার হইতে উর্ধ্ণনোককে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ্. .ঢাহার পরিকল্পিত বস্ুুসমূহ সৃষ্টি শেষে স্বীয় আরশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। যেমন তিনি বলেন :
" পৃথিবীর সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে সম্পন্ন করিয়া তিনি আরশের উপর মনোনিবেশ করিলেন।" তিনি আরও বলেন ঃ
 উডয়ই" বা্্প ছিল । অতঃপর আমি উভয়কে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছি। অনন্তর আমি প্রত্যেক বস্তুকে পানি দ্বারা সপ্রাণ করিয়াছি।"

ইব্ন জারীর বলেন- াামাকে মুছন্না, তাঁহাকে আদ্দুল্মাহ ইব্ন সালেহ, তাঁহাকে আবূ মা‘শার, সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে, তিনি আবদুল্নাহ ইব্ন সালাম ইইতে এই বর্ণনা তুনান : আল্মাহ্ তা‘আলা রবিবার সৃষ্টি কাজ আরও্ত করেন এবং রবি-সোম দুইদিনে পৃথিবীীর সণ্তখ৩ সৃষ্টি করেন। পর্বত্রাজি ও জীবিকার শক্তি ও উপকরণ সৃষ্টি করেন মছল-বুধ দুই দিনে। বৃহস্পতি ও ওক্রবারে সণ্ত আকাশ সৃষ্টি করেন। उক্রবার দিন শেষভাগে তিনি অবসর হইলেন। তখনই কানবিলম্ব না করিয়া আদমকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির এই শেষ সময়টিতেই সৃষ্টি ধ্বংসের কিয়ামত সংখটিত হইবে।
 সৃষ্টির আগে আল্মাহ্ ত"আলা পৃথিবী সৃ尼 করেেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর উহা হইতে ধোঁয়া উথিত ऱ।

তাই আল্লাহ্ বলেন :
任 আকাশ একটির উপর অপরটি এবং সপ্ত পৃথিবী একটির নিচে অপরটির অবস্থান। এই আয়াত প্রমাণ করে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃধ্টি হইয়াছে। সূরা সাজদার আয়াতেও তাহাই বলা হইয়াছে। यেমন :


উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে, পৃথিবী নভোমণলীর আগে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আলিমদের ভিতর এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। কেবলমাত্র ইব্ন জারীর কাতাদাহর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে বলা হইয়াছে বে, পৃথিবীর আগে নভোমণ্ডলী সৃষ্টি করা ইইয়াছে। কুরতুবী তাঁহার তাফ্সীরে এই ব্যাপারে মন্তব্য করা ইইতে বিরতত রহিয়াছেন। কারণ অन্য আয়াতে বলা হইয়াছে :



তাই তাহারা বলেন, এখানে সুস্পষ্টত বনা হইয়াছে, আকাশের পরে পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইবৃন আব্বাস (রা)-এর কাছে হুবহু এই প্রশ্ন তোলা ইইলে তিনি বলেন- আকাশের আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবশ্য পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা ইইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পরে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের বহু আলিম এই প্রশ্নের অনুর্পপ জবাবই প্রদান করিয়াছেন। আমিও সূরা নাযিআর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইঁহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিন্যাসের কथাটি আল্নাহ্ তাআলার বক্তব্যে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। যেমন :

এখানে বিन্যাসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, পৃথিবীর आডत্তরীণ উর্বরা শক্তিকে সক্কিয় করিয়া জীবन ও জীবিকা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পথমে পৃথিী়ীর সৃষ্টিসমূহকে পৃর্ণত দান करा इইয়াছে। অতঃপর পৃথিবীর বুকে পানির প্রप্রবণ ঘটাইয়া উর্বরা শক্তিকে চাছা কর্রা इইয়াছ్ এবং জীবিকার জন্য বিবিষ প্রকারের রঙ-বেরঙের গাছ-পানা, ফন-ফসল সৃEি করা হইয়াছে। তেমনি আবার আসমান্র বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে। উহাকে নক্র্র ও্অহ-উপপ্র ঘ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছছ। এই ব্যাপারে আা্নাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

 বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি বলেন- আমাক্ ইসমাদন ইবৃন উমাইয়া, আইউব ইব্ন খালিদ হইতে, তিনি উশ্মে

 করিন্নেন, রবিবার্রে পাহাড় সৃষ্টি করিলেন, সোমবার্রে গাছ-পালা সৃষ্টি করিলেন, মসনবারে

 जর্থ! आসর ఆ মাগরিব্বের মধ্যবর্তী সময় !"

সহীহ মুসনিমের শর্তে হাদীসট্ত 'rরীব’ শ্রেণীতুক্ত। आাী ইবনুন মাদীনী হাদীসটির
 जভিমত ব্যক্ত কর্য়াছেন। তাহান্রা উহাকে কাবের বক্ট্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবূ হহরায়র (র্যা) কাব আল-আহার হইতে উহা ঔনিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনার সহিত ইহার
 অভিমত नিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছছেন।

## মানুষের মর্যাদা

## 

 - اَعْبَمُمَأَوَتَلْمُوْبَ
 शृথিবীত্ থनীফা সৃৃ্টি করিতে यাইতেছি, তাহারা বলিল, आাপনি কি ঢহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন याহারা লেখানে ফিতনা-ফাসাদ করিরেবে ও রক্তপাত ঘটাইবে? অথচ জামরাই ঢো
 জামি ঢাহাও জাनि याহा তোমরা জান না।







ফেরেশতাদের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইল। অতঃপর তুমি তোমার জাতির কাছে এইসব ঘটনা বর্ণনা কর।

ইব্ন জারীর বলেন- আরবী ভাষাবিদ আবূ উবায়দা মন্ন করেন, উক্ত বাক্যে ৷। শব্দটি অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়। आসল বাক্যিটি হইবে '

অতঃপর ইব্ন জারীর আবূ উবায়দার উক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, সকল তাফসীরকারই আবূ উবায়দার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আয় যুজাজ বলেন, ইহা
 যুগ ধরিয়া বংশ ও গোত্র পরম্পরায় একে অপর্রের স্তলাভিষ্বিক্ত হইইয়া চলিবে।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :
 উত্তাধিকার্রী বানাইবেন। তিনি অনত্র বলেনः

তিনি অন্যত্র বলেন :
 অবশ্যই তোমার্দের স্থলে ফেরেশত্তা সৃষ্টি করিতাম যেন তাহারা পৃথিবীতে খিলাফত করে।"

তিনি আরও বলেন :
 'খুলাইফা' পড়ার ব্যাপ্পারটি খুবই বিরল। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ উহার উল্লেখ করিয়াছেন। यায়দ ইব্ন আनী হইতে ইমাম কুরতুরী অনুক্রপ পাঠের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।
'খলীফা' পরিভাষাটি అধুমাত্র इযরত আদম (আ)-এর জন্য নির্দিষ্ট নহে। অবশ্য তাফসীরকারদের একদল এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম কুরতুবী ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মাসউদ (রা) সহ সকল ব্যাথ্যাকারদের বরাত দিয়া অনুক্রপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে: কিন্তু উহা বিতর্কিত মত। অধিকাংশের মতে পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম রাयী চাঁহার তাফসীরে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য.তাফসীরকারও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রকাশ্যত বুঝা যায়, ‘খলীফা’ বলিতে শধুমাত্র আদম (আ)-কে বুঝানো হয় নাই ; বরং আদম জাত্কে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, ফেরেশতারা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তির কথা বলিয়া বনী আদমের কথাই বুঝাইয়াছেন, হযরত আদম (আ)-এর কথা বুঝান নাই।

এথন প্রশ্ন জাগে, ঢাঁহারা উহা বুঝিলেন কি করিয়া? জবাবে বলা যায়, হয় তাহারা বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছেন, অন্যথায় মানব প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তির আলোকে তাহারা উহা বুঝিয়া লইয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা মানব সৃষ্টির উপাদান হিসাবে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত মাটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনুর্রপ মাটির সৃষ্ট মানুষের স্বভাব যাহা হইতে পারে তাহাই ফেরেশতারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিংবা যেহেতু মানুষকে খলীফা বলা হইয়াছে। খলীফার কাজ ইইল ঋগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা এবং রক্তারক্তি ও অন্যায়-অনাচার

রোধ করা। সুতরাং কেরেশতারা বুঝিচে পার্রিয়াছুন বে, আদম সও্তানদের ভিতর সেই সব কার্य সংখটিত হইবে।

ইমাম কুরতুবী বনেন, ইহাও হইতে পরে বে, তাহরা ইহার পৃর্ব্বেকার জাতির উপের কিয়াস করিয়া উश উপনক্ধি কর্রিয়াহ্ন। आমি এবদু পরেই এতদসশ্পরিত তাফসীরকার্দের বিতিন্ন মত সবিস্তার্র আলোচনা করিন।

এই প্রসজ্গ কৃরেশততারা যাহা কিছू বলিয়াছেন, তাহ প্রতিবাদের জন্য নহহ; বনী আদমের প্রি ঈর্ষার কারণেও নহে। কোন কোন তাফসীরকার সের্রপ ধারণার শিক্কার ইইয়াছছন। কারণ,
 অনুমতি ছাড়া তাহারা কখনও তাহার সামনে মুখ খোলেন না। এখান্ও যখন তাহাদিগকে জনানো হইল নতুন সৃষ্টির কথা, ঢ. থন সে ব্যাপার্র তাহাদের ষ্যাবতই সব কিছু জানার কৌহুহন জাগিয়াছিন।

কাতাদাহ বলেন, ঢাহারা ব্যে বনী আদমমর ঝগড়-ফাসাদ ও রক্তারক্তিন আগাম কথা উখাপন করিলেন, তাহ উক্ত সৃষ্টিৰ তত্তু ও রহস্য উদৃঘাটনের জন্য করিয়াছেন। তাহারা ব্যন বनिতে চহহিয়াছছন, হে আমাদের প্রতিপানক প্রডু! তাহদিগকে সৃষ্টির কর্যার প্ছছেে আপনার কোন্ ঊट্দেশ্য রহিয়াছে वে, आপনি তशাদ্রে ফাসাদ ও রক্জারক্তিস্পর্কে জানা সজ্বেও তাহাদিগকে সৃধ্টি করিবেন? यদি অপনার উণ্দে্য হয় ইবাদত, তাহা হইলে কি আমাদের ইবাদতে কোন ক্রুটি পরিলকিিত ইইয়াছে?

তাই ক্রেরেশদাদর जब্লাহ পাক জানাইলেন,
 অनতিকাল পরেই ঢাহাদের ভিতর নবী সৃষ্টি কর্রিব, তাহাদ্র মধ্য হইতে রাসৃন মনোনীত করিब, ঢাহাদের মধ্যে সিদীক, শহীদ, नেককার, आবিদ, যাহিদ, आওলিয়া, आবাবার,

 পাকের দরবারে পৌাহনন, তখন জাল্লাহ পাক সব কিছू জানা সন্ত্̧ে প্রশ্ন করেন- আমার বাদ্দাদিগকে কোন্ অবস্ছায় রাখিয়া আািয়াছ? তাহারা সমম্বরে জবাবে বলেন- আামরা গিয়া তহদিগকে নামাভে भাইয়াছ্ছি এবং আসান সময় নামাব্যে র্রাথিয়া জাসিয়াছি। ইহার কারণ ৬ই बে, जাহারা একদন ফজজর আলে এবং আসাসর চনিয়া যায় এবং অন্যদল आসরে আাে এবং ফজরে চলিয়া যায়। বেমন র্যাসূন (সা) বলেন ঃ
يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وءعمل النهار قبل الليل

जर्थाৎ আन्নাহ পাকের দরবার্ রাত্র আমল দিন্নে আগদে এবং দিন্নে আমল রাতের जাগই পৌছিয়া থাকে।

जन्बार भाকের জবাব-

 अহ্য়াহ্থ তাহা তোমাদর জানা নাই।
 বাক্যাণণের জবাषে আब्नाइ পাক ${ }^{\circ}$ ইবাদতের কথা বলিতেছ, অথচ তোমাদের বড় জবেদ ইবनীলের খবর তোমরা রাখ না।
位 পৃথিবীত বসবালের অভিনাষ ব্যক হইয়াছ। তাই আল্वাহ ত'আালা বলিলেন, ঢোমরা আকাশের উপব্যেগী এবং আাকাশ্ অবস্থানই তোমাদের জন্য মছলজনক। অথচ ঢোমরা তাহা


## তাফসীর্রকারদের পর্यালোচনা

ইব্ন জার্রীর বলেন- আমাকে জার হাসান ইব্ন জান কাসিম, ঢাহাকে হাম্জাজ, জারীর ইবৃন হালেম ও মুবারক হইতে তাহারা হাসান ও অবূ বকর হইইতে ও তাহারা কাতাদাহ ইইতে বর্ণন করেন :
 ঙেট্রেশতগণকক বनিলেন- आমি ইহ করিতে যাইতেছি। অন্য কথায় তিনি কি করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহািগাকে তাহা অবহিত করিলেন মা্র।
 অতিমত চাওয়া হইয়াছ্।। কাতাদাহ হইতেও অনুন্রপ বক্ত্বা পাওয়া यায়।


 ছইতে বর্ণনা করেন :
"রাসূন (সা) বলিয়াছেন, ম্কা ছইতে পৃথিবীর বিস্কার ওরু হইয়াছে। মক্কার ঘরে প্রক্ম जওয়াফ কর্রেন ঝেেরেশতাগণ। তথন আল্ধাহ ত'आলা বলেন- जামি পৃথিবীতে ঘলীফা বানাইতে চাই অর্ধাৎ মকায়।"

 অर्थ ব্যাপক।
 সালেহ হইইতে, তিनি ইব্ন जাব্মাস হইতে, তিনি মুরুরাহ আন হামদানী হইতে এবং তিনি ইবৃন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে নিম্ন বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ঃ
"আলালাহ ত'আলা কেরেশতাণণক্ বনিলেন, নিচ্য় আমি পৃথিবীতে ঘনীফা সৃষ্টি করিতে यাইতেছি। তখন কেরেশতারা বনিলেন- হে আমাদের পতিপানক! লেই খনীফা কিক্রপ হইবে? তিনি বनিলেন-" "তাহার সষ্তান-সষ্ততি হইবে এবং তাহারা ঝগড়া-ফাসাদ ও হিংসা-বিভেদ্দে নিজ্ত হইয়া একে অপরকে হতা করিবে।"

ইব্ন জারীর বলেন, এই প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে এই যে, 'খলীফা’ জ্রিন-ইনসানের ভিতর আল্লাহূর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার বিধান মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করিবেন। তাই প্রথম খলীফা হইলেন আদম (আ) এবং পরবর্তী খলীফারা হইলেন তাঁহার সেইসব উত্তরাধিকারী যাহারা আল্লাহ্র বিধান মতে বনী আদমের ভিতর ইনসাফের অনুশাসন কায়েম করিবেন। পক্ষন্তরে যাহারা হিংসা-বিভেদ ও রক্তারক্তি অনুসরণ করিবে, তাহারা আল্লাহ্র খনীফা হওয়ার বোগ্যতা হারাইবে।

ইব্ন জারীর বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা‘আলার ব্যবহৃত ‘খলীফা’ শব্দের অর্থ হইল যুগের পর যুগ ধরিয়া বংশ পরপ্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চলা। তিনি বলেন خلـيفـة শব্দটি فـعـــلـة ওयनে সৃষ্ট। অর্থ হইন স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারী। কেছ यদি কোন ব্যাপারে কাহারও পরে তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে বলা হয়, অমুক অমুকের খলীফা হইয়াছে। বেমন আল্নাহৃ ত‘আলা সম্প্রদায়গত খিলাফত প্রসজ্গে বলেন :
"অঅoপর তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি এই জন্য যে, তোমরা কি কাজ কর তাহা দেখিব।"

এই কারণেই শাসকবর্গের প্রধান ব্যক্তিকে ‘খলীফা’ বলা হয়। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী শাসক প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকের দায়িত্ব পালন করেন বলিয়া তাহাকে খলীফা বলা হয়।
 ইসহাক বলিতেন, ‘এখানে আল্লাহ পাক বলেন যে, পৃথিবীতে তাহারা একের পর এক বসবাস করিবে এবং পৃথিবী আবাদ করিবে, অথচ তাহারা তোমাদের কেহ নহে।'

ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে আবূ কুরায়েব, ঢাঁহাকে উসমান ইব্ন সাঈদ, তাঁহাকে বাশার ইব্ন আন্মারা, আবূ রওক হইতে, তিনি যিহাক হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনা ওনান :
‘ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে প্রথম বসবাসকারী সম্প্রদায় হইল জ্বিন জাতি। তাহারা অবশেবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি-করিল এবং রক্তপাত ঘটাইয়া চলিল। এমনকি পরস্পর ব্যাপক হত্যাকাও লিপ্ত হইল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা‘আনা তখন ইবনীসের নেতৃত্রে একটি বাহিনী পাঠাইলেন তাহাদিগকে ধ্মংস করার জন্যে। ফলে ইবলীস ও তাহার সঙীরা তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিল। অল্প সংখ্যক জ্বিন সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের নির্জন ৩ুহায় আয্মগোপন করিয়া বাঁচিয়া গেল। অতঃপর আদম জাত্কে সৃষ্টি করিলেন এবং বিশেষভাবে তাহাদিগকে পৃথিবীর বাসিন্দা করিলেন। তাই আল্মাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করিলেন ঃ

সুফিয়ান আছ ছাওরী আতা ইব্ন সাত্যেব ছইতে ও তিনি ইব্ন ছাবিত ছইতে বর্ণনা করেনঃ


আয়াত দ্বারা মূলত বনী আদমকেই বুঝানো হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইবৃন यায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ আল্নাহ্ তা‘আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন- आমি পৃথিবীতে নতুন এক মাখলূক সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি এবং সেখানে তাহাকে আমার থলীফা বানাইব। তখন ৩ধ্ধু ফেরেশতারাই তাঁহার সামনে মাখলৃক হিসাবে ছিনেন। কিন্তু পৃথিবীতে সের্রপ কোন মাখলূক ছিল না। তাই ফেরেশতারা আরয করিলেন,

ইতিপূর্বে আস্ সুদ্দীর বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্নাহ্ ত‘আলা ফেরেশতাগণকে আদম সন্তানরা কি করিবে না করিবে তাহা জানাইলে তখন তাহারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

কিছू আগেই যিহাকের এক বর্ণনায় বলা ইইয়াছে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, যেহেতু জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই তাহার উপর কিয়াস করিয়া ফেরেশতারা উপরোক্ত বক্ত্য্য পেশ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত্তানাফেসী, তাহাকে আবূ মু‘আবিয়া, আ‘মাশ হইতে, তিনি বুকায়ের ইবনুন আখনাস হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন- বনী আদমের আগমনের আগে দুই হাজার বৎসর কাল জ্নিন জাতি পৃথিবীতে বসবাস করে। অতঃপর তাহাদের ভিতর ফিতনা-ফাসাদ ও রক্্ররক্তি সৃষ্টি হওয়ায় আল্মাহ্ তা'আলা তাহার ফেরেশতা বাহিনী পাঠাইলেন। ঢাঁহারা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে ধ্ধংস করিলেন এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন ম্মীপে গিয়া আষ্মগোপন করিল। তখন আল্গাহ্ তাআললা ফেরেশতাগণকে বলিলেনঃ

 اَعْلَمُ مَالَتَعْلْمُوْنْ
 ব্যাথ্যা প্রসজ্গে আবুল আলীয়া বলেন, আল্লাহ্ ত‘আলা মঙ্গলবার ফেরেশতা, বুধবারে জ্রিন ৫ ఆক্রবারে আদমকে সৃষ্টি করেন"। জ্বিন জাতি যখন বিদ্রোহী হইল, তখন ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। কারণ পৃথ্থিবীকে তাহারা ফাসাদপৃর্ণ করিয়াছিল। তাই তাহারা উহার প্রেক্মিতে আল্লাহ তা’আলার সমীপ্পে আরय করিলেন- আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা জ্বিন জাতির মত ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের মতই রক্তপাত ঘটাইবে?

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমকে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুস সাবাহ, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, णाँহাকে মুবারক ইব্ন ফুষালা ও ঢাঁহাকে আল-হাসান বর্ণনা করেন যে,
 বুঝাইয়াছেন বে, ‘নিশ্য় আমি ইহা করিততে যাইইতেছি।’ ফনেন ‘তাহারা তাহাদের প্রভুর কথার উপর ঈমান জানিল। তখন তাহাদিগকে কিছু ইল্ম দান করা হইল এবং কিছু ইল্ম ইইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা হইন। তাই তাহারা প্রাপ্ত ইলৃম্মে ভিত্তিতে আরय করিলেন,

আন-হাসান বলেন- জ্র্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা তাহদের অন্তরে এই কথা উদ্রেক করিলেন যে, শীখ্রইই উহা আবার ঘটিবে। সুতরাং তাহারা যাহা জানিত, তাহাই মুথে প্রকাশ করিল।

 ফেরেশতাগণকে এইই জ্ঞান দান করিয়াছেন শে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সৃষ জীবেরা ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে। এই কারণেই তাহারা উক্ত প্রশ্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন।

ইব্ন आবূ হাতিম বলেন, आমাকে আমার পিত, তাঁহাকে হিশাম আর রাবী, তাঁহাকে ইবনুল মুবারক মারূফ অর্থাৎ ইব্ন খুরবৃজ আল মক্কী হইতে এবং তিনি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী হইতে বর্ণনাকারীর বরাতে বর্ণনা করেন বে, আবূ জা‘ফর বলেন :
"অস সাজল’ নামক এক ফেরেশতা আছেন। তাহার দুই সহচর হইলেন হার্রত ও মার্ত। তাহারা প্রতিদিন তিনবার লাওহে মাহফূজের দিকে তাকাইবার অনুমতি ছিল। একদিন তিনি এমন সময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন যথন তাহার জন্য অনুমতি ছিল না। তখন তিনি আদম সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ অবলোকন করিলেন এবং সংগোপনে হাক্রত-মাক্রতকে উহা জ্ঞাত করিলেন। অতঃপর যখন আল্পাহ্ ত‘‘আলা ফেরেশতাদের কাছে আদম সৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তখন তাহারা দুইজন উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হাদীসটি ‘গরীব’।

আবূ জ'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আল হুসাইন আল-বাকেরের বর্ণনা হিসাবে যদি ইহাক্ তদ্ধও বলা হয়, তथাপি বলিতে হয়, তিনি आহলে কিতান হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহাতে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই উহা প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য। আল্মাহৃই সর্বজ্ঞ।

তাহা ছাড়া এই বর্ণনায় দেখা যায়, প্রশুকারী ফেরেশতা ছিলেন মাত্র দুইজন। উহ্গ আয়াতের তাৎপর্যের পরিপহ্থী। ফলে উহা অধিকতর অগ্গহণযোগ্য। कারণ, আয়াত হইতে বুঝ্যা যায়, সমবেত সকন ফেরেশতাই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিমের এক বর্ণনায়ও ইহাই প্রমাণিত হয়।

ইব্ল আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে হিশাম ইব্ন জববূ উবায়দাহু, তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর এই বর্ণনা ওুনান বে, আমি আমার পিতাকে বলিতে শ্নিয়াছি, প্রশুকারী ফেরেশতার সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সহসা আল্লাহর তরফ হইতে আগুন আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ফেলিল।

এই বর্ণনা ও পূর্ব বর্ণনাটির মত ইসরাঈলী বর্ণনা। তাই উহা গ্রহণের অযোগ্য। আল্লাহৃই़ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- একদল য্যাখ্যাকার বলেন যে, আল্লাহ্ ফেরেশতাদের আদম সৃষ্টি ‘হইতে উদ্জূত সকল পরিস্থিতি বর্ণনার পর তাহাদিগকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তাহারা ঊক্ত বক্তব্য উথ্থাপন করেন। তাহারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, হে আমাদ্দের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা কি করিয়া আপনার নাফরমান সাজ্বিবে? এর্সপ নাফরমান জাতিকে আপনি কেন সৃষ্টি কারিবেন? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে এই জবাব

দিয়া আম্ব করিলেন ভে, তোমরা তাহাদর বিষয়ে কিছু কথা জানিয়া থাকিনেও অনেক কিছুই তোমরা জান না। অমি তাহদের বিষয়ে তোমাদ্রের চইতে অনেক বেশী কিছू জানি। তাহদের ভিত্ অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হইবে।

ইব্ন জারীীর বলেন, অপর একদল ব্যাথ্যাকার বলেন बে, ফেরেশতারা এই ব্যাभারে जজনা বিষয় জানার জন্য উऊ্ত প্রশ্ন উখাপন করিয়াছিলেন। তাহারা যেন বলিলেন~ হে आমাদের প্রিপালক! আমাদিগক্কে সম্যক অবহিত করুন্ন। সুতরাং ইহা অস্ধীকারের উল্mে্যে নহে; বযং जবগতির উদ্দল্যে। ইব্ন জারীীর এই মতটি পছন্দ করিয়াছ্ছে। কাতাদাহ হইতে

 তाई তाशारा

 বनिয়া जाহাদের কক্তব্যের উপসংহার টানিনেন। আল্লাহ্ ত"जाना জराबে বनिजেন
 নেককার ইত্যাকার জান্নাতী লোক সৃষ্টি হইবে।

তিনি आরও বলেন, ইব্ন आব্বাস (রা) হৃইতে আমাদিগকে নিম্নেক্ বর্ণনা ऊনানো হইয়াহ, তিনি বনিয়াছেন :
‘ফেেেশতারা যখন বলিলেন বে, আল্লাহ্ অ'আালা আমাদের চাইতে কোন মর্যাদাশীন ও উত্য জীব সৃষ্টি করেন নাই এবং আমাদের চাইঢে াঁহার কোন সৃষ্টিই জ্ঞানী নহে, তথন

 পরীী্শা সম্মীীী কর্য়য়াছিলেন। আল্নাহ পাক তাই বলিলেন :



 সালাত বুঝিতে হইবে।

আসৃ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রো ইইচে, তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
 आমরা সানাত আদায় করিত্তিছি।

উক্ত জায়াতের তাপর্র সস্পর্কে মুজাহিদ বলেন ঃ आমরা আপনার মহত্ত্র ও ল্রেষ্ঠত্ণ বর্ণনা করিতেছি।
 আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, অর্থাৎ আর্মরা আপনার্র নাফরমানী করিতেছি না এবং আপনার অপছন্দনীয় কোন কাজ করিতেছি না।

ইব্ন জারীর বলেন, তাকদীস অর্থ মহত্ত্র ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। উহা হইতেই তাহাদের বক্তর্য ‘সুব্বূহুন কুদ্দূসুন’ এর উৎপত্তি হইয়াছে। সুব্বূহৃন অর্থ তাঁহার নিষ্কলুষতা বর্ণনা এবং কুদ্দূ
 সহিত যে সব কথাতুলি যুক্ত করিতেছে, উহ্হা হইতে আমরা আপনার নিষ্কলুষতা ও বিমুক্ততা
 নীচ ধ্যান-ধারণা ও ইতর আচার-আচরণমূলক কথাবার্তার সংযোজন ঘটাইতেছে, তাহা হইতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত অছে বে, রাসূল (সা)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, উত্তম বাক্য কোনৃটি? তিনি জবাবে বলিলেন- আল্নাহ্ ত‘আলা ফেরেশতাদের জন্য याহ! পছন্দ করিয়াছেন তাহাই উত্তম এবং তাহা হইল- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।

আবদুর রহমান ইব্ন কারাত ইইতে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন- ‘মি‘রাজের রাত্রিতে রাসূন (সা) উর্ধ্ধাকাশে মে তাসবীহ ওনিয়াছেন তাহা হইল- 'সুবহানান আলিয়িয়ি আ'লা, সুবহানাহ্হ ওয়া ত‘‘আলা।’
 ক্থা বিদ্যমান ছিল যে, এই ঈ-্ৗফার মধ্য হইতে নবী-রাসূল, নেককার বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হইবে।

উক্ত আয়াতের রহস্যাবনী সম্পর্কে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবা (রা) এবং তাবেঈন (র) यাহা কিছু বলিয়াছেন শীখ্রই তাহা আলোচিত হইবে।

ইমাম কুরতুবী প্রথম এই আয়াতের ভিত্তিতে ‘খলীফা’ নির্বাচনকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। খলীফার কাজ হইবে জনগণের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা ও তাহাদের বিরোধ-বিসম্বাদ দূর করা। তাহা ছাড়া মজলুমের সহায়তা করা, দখবিধি চালু করা, অন্যায়-অনাচার বিলোপ করা ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ কার্यসমূহ খলী>্। ছাড়া কেহ করিতে পারে না। ওয়াজিব কার্য সম্পাদনের জন্য যে ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য শর্ত হইয়া দাঁড়ায় তাহাও ওয়াজিব।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের এক্দল বলেনন- ইমামত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত হইতে ইইবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামত সেইভাবে নিধ্ধারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁহাকে নামাযের ইমামত দিয়া সেই ইক্গিত প্রদান করিয়াছেন। তাই অপরদল বলেন, রাসূলে খোদা (সা)-এর ইপ্তিও খিলাফত লাভের জন্য দনীল হইতে পারে। जथবা খলীফায়ে রাসূল যাহাকে মনোনীত করেন, তিনি খলীফ। হইতে পারেন। হযরত আবূ বকর (রা) एযরত উমর ফার্রক (রা)-কে মনোনীত করেন। অথবা নেককারদের শূরা দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। বেমন উস্র ফার্রক (রা) ছয়জন প্রধান সাহাবার শূরা মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হयরত উসমান (রা)-কে খনীফা নির্বাচন করেন। অথবা জাতির ‘আহনুল হন জয়ান আকদ’ অর্ধাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইয়াত গ্রহণ কিংবা তাহাদের প্রদত্ত

দায়িত্রের বলে বে কোন একজনের বাইয়াত গ্রহণের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত ইইতে পারে। যেমন হযরত আলী (क) সেইভাবে খলীফা নির্বাচিত হইয়াছেন। যখন এইভাবে কেহ খলীফা নির্বাচিত হন, তখন অধিকাংশ ইমামের মতে তাহার আনুগত্য ওয়াজিব হইয়া যায়। ইমামুল হারামাইন বলেন, ইহার উপর উশ্ষতের ইজমা হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। यদি কেহ জবরদস্তির মাধ্যমে খিলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন, তাহা হইলেও উম্মতের ঐক্য বহাল রাখা ও রক্তারক্তি হইতে উম্মতকে রক্মার জন্য তিনি বৈধ খলীফা হিসাবে স্বীকৃত হইবেন। ইমাম শাফেঈ এই মতের সপক্ষে দলীল পেশ করিয়াছেন।

খিলাফত বৈধ হবার জন্য কি সাক্ষী প্রয়োজন? এই প্রশ্নে ইমামদের ভিতর মতভ্ডেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন, সাক্ষী শর্ত নহে। অপরদল বলেন, সাক্ষী শর্ত; তবে দুইজন সাক্ষীই यথেষ্ট।

আল জুবাঈ বলেন, চারিজন সাক্ষী এবং প্রস্তাবক ও প্রস্তাবিত লইয়া মোট ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ওয়াজিব। তাঁহার দলীল হইল হযরত উমর (রা)-ヘंর মনোনীত ছয় সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শূরা। সেথানে চারিজন সাক্ষী ছিলেন, তাহা ছাড়া ছিলেন প্রস্তাবক আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ও প্রস্তাবিত হযরত উসমান (রা)। এই মতটি বিতর্কিত। আল্মাইই ভাল জানেন।

খলীফা इওয়ার জন্য ওয়াজিব হইল পুরুষ হওয়া, বয়স্ক হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, মুসলমান इওয়া, ইনসাফগার হওয়া, মুজাহিদ হওয়া, দূরদর্শী হওয়া, যুদ্ধোপযোগী স্বাস্থ্যবান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ম সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। ইহাই বিত্দ্ধ মত। কেহ কুরায়শ হওয়া শর্ত করিয়াছেন (সষ্তবত উহা সাময়িক শর্ত)। তবে হাশেমী হওয়া এবং নিষ্পাপ ও ত্রুট্মিক্ত হওয়া শর্ত নহে। ইহা শিয়া ও রাফেজীদের প্রদত্ত শর্ত।

ইমাম বা খলীফা यদি কোন পাপ কার্य করেন, তাহা হইনে কি তাহাকে পদম্যুত করা হইবে? ইহা লইয়াও মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ধে মত ইহাই বে, পদচ্যুত করা যাইবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন.ঃ
الا ان تـروا كفروا بـواحا عندكم مـن اللَه فيـه بـرهـان ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত প্রমাণের ভিত্তিতে সুশ্পষ্ট কাফির হিসাবে না দেথা পর্যন্ত তোমরা খলীফার আনুগত্য মানিয়া চল।

খলীফা নিজে কি পদত্যাগ করিতে পারেন? এই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম হাসান (রা) স্বেচ্ছয় পদত্যাগ করিয়া হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি বিশেষ কারণে করিয়াছিলেন এবং উহা প্রশংসিত ছিল। একই সঙ্গে দুইজন খলীফা হওয়া কিংবা দুইয়েরও অধিক হওয়া বৈধ নহে। কারণ, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-

مـن جاءكم وامركم جمـيـي يريد ان يـفرق بـينـكم فـاقتلوه كائـنـا مـن كان -
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের ভিতর আসিয়া ঐ্রক্য বিনষ্ঠকারী কার্যকলাপপর নির্দেশ দেয়, তাহাকে হত্যা কর, সে বেই হউক না কেন।

ইহাই অধিকাংশের মত। ইমামুল হারামাইনকে বাদ দিলে ইহার উপর উম্মতের ইজ্রম: প্রমাণিত হয়।

কারামাতীরা বলেন, একই সঙ্গে দুইজন খলীফা থাকা বৈধ।'যেমন একই সঙ্গ হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) খলীফা ছিলেন এবং উভয়ের আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। একই সঙ্গে য়খন একাধিক নবীর অবস্থান বৈধ ছিল, তখন একাধিক খলীফার অবস্থানও বৈধ। কারণ, নবূওত তো সর্বসম্মতভাবেই খিলাফতের চাইতে বেশী মর্যাদা রাতে।

আবূ ইসহাক হইতে ইমামুল হারামাইন বর্ণনা করেন- তিনি দুই খলীফার যুগপৎ খিলাফত বৈধ বলিয়াছেন এই শর্তে যে, রাট্ট্র খুব বড় হইবে ও অনেক এলাকার সন্নিবেশ ঘটিবে এবং দূরত্বের কারণণ এক খলীফার পক্ষে উহা পরিচালনা করা দুর্রহ হইয়া পড়িবে।

আমি বলিতেছি, ইহার উদাহরণ হইল সমসাময়িক কালে ইরাকের আব্বাসীয় খিলাফত, মিসরের ফাতেমী খিলাফত ও স্পেনের উমাইয়া খিলাফত। আমি ইনশাআল্লাহ ‘ কিতাবুল আহকাম’-এর শেষভাগে ইহা সবিস্তারে আলোচনা করিব।

## (Yا) 

## - 0 O

## 

##  <br> 

৩১. অনন্তর তোমার প্রভু আদমকে সমস্ত কিছুর নাম শিখাইলেন। অতঃপর কেরেশতাদের্র সামনে সেই সব বস্তু পেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমাকে এইঞ্গুলির নাম বল, यদি তোমরা (পৃর্ব বক্তব্যে) সত্যবাদী হইইয়া থাক।
৩২. তাহারা বলিল, তুমি পবিত্র, ছুমি যতটুকু বিদ্যা দান করিয়াছ তাহা ছাড়া তো आমাদের কোন বিদ্যা নাই, ঢুমিই সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশनী।
৩৩. তোমার প্রভু বলিলেন, হে আদম! তাহাদিগকে এইগুলির নাম বল; যখন সে তাহাদিগকে উহ্হার নাম বলিয়া দিল, তোমার প্রভু বলিলেন- "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশয় आমি আকাশ ஸ পৃথিবীর সমস্ত অদৃশ্য বস্ত্রু খবর রাখি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, তাহাও ভালভাবে জানি ।'

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা ফেরেশতাদের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলিয়া ধ্িিয়াছ্ছে । বিদ্যায় আদমের কাছে ফেরেশতারা হার মানিয়াছেন। বস্তু নিচয়ের পরিচয় দিতে ফেরেশতারা অপারগ হইলে আদম তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়া শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমগ্তিত হইলেন।

এই বৈশিষ্ট্য লাডের ঘটনাটি ঘটিয়াছে ফেরেশতাদের আদমকে সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাবার পরে। তথাপি পরের ঘটনাটি আল্মাহ্ তা‘আলা এই জন্য আগে উল্লেখ করিলেন যে,

ফেরেশতারা শে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই আদম সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে বার্থ হইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ তা‘আলা জবাবে তাহাদের জ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করিলেন, তাহার যথার্থতা প্রমাণ করা। আল্লাহ্ ত'‘আলা এই ঘটনার মাধ্যমে ফেরেশতাদের বুঝাইয়া দিনেন মে, তাঁহার সৃষ্ট খনীফা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।
 ইইতে জনৈক বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে বলেন- তিনি বলিয়াছেন, আল্নাহ্ ত‘আলা আদম (আ)-কে তাহার সন্তান-সন্ততির প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেকটি জীব-জন্তুর নাম যथা-গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি শিক্ষা দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন নাম দ্বারা মানুষ একে অপরকে ও জীব-জন্তুর বিভিন্ন শ্রেণীকে চিনিতে:পারে এবং আসমান, যমীন, ভূ-ভাগ, সমুদ্র, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদির পরিচয় লাভ করে, তাহাই আল্লাহ্ তা‘আলা আদমকক শিক্ষা দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মাসউদ ইব্ন মা‘বাদ, তাঁহার নিকট হইতে আসিম ইব্ন

 শিখাইলেন। এমনকি উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ যায় নাই।
 কিছ্রর নাম শিখাইলেন।

সাঈ্দ ইব্ন জুবায়র, কাতাদাহ প্রমুখ পৃর্বসূনীরা উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেনযাবতীয় কিছুর নাম শিখাইলেন।

রবী‘ আশ্ শামী বলেন- নক্ষত্ররাজির নাম শিখাইলেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ বলেনতাঁহার সকল সন্তান-সন্ততির্র নাম শিখাইলেন।

ইব্ন জারীরের অনুসৃত অভিমত হইন এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা আদম (আ)-কে সকন ফেরেশতার ও তাহার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিখাইয়াছেন। কারণ আয়াতাংশে هـ সর্বনামটি বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য ব্যবহ্তত হয়। তাই তিনি উক্ত অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

অবশ্য ه সর্বনাম জ্ঞোন-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য নির্দিষ্ঠ, তাহা জরুরী নহে। বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণী বা বস্তুও উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। আরবী ভাষায় ‘তাগলীব’ হিসাবে তাহা করা হয়। यেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

"‘আল্মাহ্ তা‘আলা সকন প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে। উহাদের এক শ্রেণী পেটে ভর দিয়া চলে, অন্য শ্রেণী চলে দুই পায়ে ভর করিয়া এবং এক শ্রেণী চার পায়ে চলে। আল্লাহ যাহা যের্রপ ইচ্ঘা সৃষ্টি করেন। নিচয় আল্নাহ্ ত‘আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"



বিত্ধ্ধ মত ইহাই বে, আল্মাহ্ ত‘আললা আদমকে সকল কিছ্রর নাম, শ্রেণী, গুণাবनী ও কার্যকনাপ সম্পর্কে অবহিত করিলেন। যেমন ইবৃন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু, শ্রেণী ও তাহাদের ছোট-বড় সর্ববিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে তাহাকে জ্ঞান দান করা ইইয়াছে।

এই কারণেই ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ সংকলনের ‘তাফ্সীর’ অধ্যায়ে উক্ত আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসজ্x নিম্নেক্ত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমাকে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, তাহাকে হিশাম, কাতাদাহ ইইতে ও তিনি আনাস ইব্ন মালিক হইতে বর্ণনা করেন :
‘রাসূল (সা) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তাআলা বলিলেন, 'আাম খলীফা।’
আমাকে ইয়াयীদ ইব্ন যরী', তাহাকে সাঈদ, কাতাদাহ ইইতে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
‘রাসূল (সা) বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন মু’মিনগণ সমবেত হইয়া বলাবলি করিবে, কেহ यদি আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করিত। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়া বলিবে- আপনি মানব জাতির পিতা। আল্মাহ পাক আপনাকে নিজের হাতে গড়িয়াছেন। তাঁাহার ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করিয়াছেন। তিনি আপনাকে সকল কিছুর নাম শিখাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার প্রডুর কাছে সুপারিশ করুন; অন্তত এখানে যেন আমরা শান্তিতে থাকিতে পারি। তিনি বলিবেন,’এএখানে আমি তোমাদের কাজে আসিব না। তখন তিনি নিজের পাপ ম্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবেন। অতঃপর বলিবেন, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তাহাকে. আল্মাহ্ ত‘আলা প্রথম রাসুল করিয়া দুনিয়াবাসীর কাছে পাঠাইয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার কাছ়্ে আসিবে। তিনিও বলিবেন, এখানে আমি তোমাদের কোন কাজ্জে আসিব না। তিনি নিজেই না জানিয়া আল্নাহ্র কাছে পুত্রের জন্য সুপারিশের ভুল্টি ম্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবেন। তাই তিনি বলিবেন- তোমরা খলীলুল্মাহর কাছে যাও। তাহারা তাঁহার কাছে আসিলে তিনিও বনিবেন- এখানে আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। বরং তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তাঁহার সহিত আল্লাহ্ পাক সরাসরি কথা বলিয়াঁছেন এবং তাঁহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, এখানে তোমাদের জন্য আমি উপযুক্ত নহি এবং তিন্ি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক ব্যক্তিকে হ্্্যার জন্য নিজ প্রতুর কাছে লজ্জিত হইবেন। তথন তিনি বলিবেন, তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি অকাধারে আবদুল্মাহ, রাসূলুল্নাহ, কলেমাতুল্মাহ ও ক্রেহল্লাহ। অতঃপর তাহারা ঢাঁহার কাছে যাইবে। তিনিও বলিবেন, এখানে তোমাদের জন্য. आমি নহি। তোমরা আল্লাহর বান্দা মুহাম্যদ (সা)-এর কাছে যাও। আল্লাহ তাঁহার পূর্বাপর অপরাধ মাফ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপার তাহারা আমার কাছে আসিবে। তথন আমি আমার প্রভুর অনুমতি গ্রহণের জন্য

যাইব। তিনি আমাকে শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন। আমি যখন আমার প্রভুর সন্দর্শন লাভ করিব, সক্গে সক্গে সিজদারত হইব এবং তাঁহার মর্জী মোতাবেক প্রর্থনা করিব। অতঃপর বলা হইবে- মাথা উঠাও। এবারে দাবী পেশ কর, মঞ্জর হইবে; বক্তব্য পেশ কর, • শোনা হইবে এবং শাফাআত কর, কবূল হইবে। তখন মাথা তুলিব। অতঃপর তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষানুসারে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিব। তারপর আমি শাফাআত করিব। উহা সীমিত সংখ্যায় মঞ্জর হইইবে। তাহাদিগকে আমি জান্নাতে পৌছাইব। আবার প্রভুর দরবারে আসিয়া সিজদাবনত ইইব। তিনি অনুমতি দিনে পুনরায় শাফাআত করিব। তখন সীমিত সংথ্যক লোক মুক্তি পাইবে। তাহাদিগকে জান্নাতে পৌছাইয়া তৃতীয়বার প্রভুর দরবারে ফিরিয়া আসিব। তখনও অনুর্পপ হইবে। চতুর্থবার আসিয়া সকলকেই মুক্ত করিব। অবশেষে কেবল তাহারাই জাহান্নাম্ থাকিবে যাহাদিগকে কুরআান গতিরোধ করিবে। অর্থাৎ কুরআন অস্বীকার করায় যে সব কাফির-মুশরিকের জন্য জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ওয়াজিব হইয়াছে।

ইমাম বুখারী পূর্বোক্ত আয়াতাংশ প্রসক্গে উপরোক্ত হাদীসদ্বয় পেশ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ হিশাম ইব্ন আবূ আদ্দুল্লাহ আদ্ দস্তওয়াইর বরাতে কাতাদাহ ইইতে উহা বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবার সনদেও কাতাদাহ হইতে উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

এই দীর্ঘ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ত্ু রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর এই বক্ত্বাটুকু : فـيـأتون ادم فـيـــولون انـت ابـو النـاس خلق اللهَ بيـده واسـجـدلك مـلائكتـه وعلمك اسـمـاء كل شـيء -
(অতঃপর তাহারা আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্মাহ্ তা‘আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ফেরেশতারা আপনাকে সস্র্রুম প্রণতি জানাইয়াছেন। আল্নাহ্ ত'আলা আপনাকে সকল কিছুর পরিচয় শিখাইয়াছেন।)

এই হাদীস প্রমাণ করে বে, আল্মাহ্ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি জগতের সকল কিছ্হরই
 সকল কিছুই। যেমন আবদুর রায়यাক মুর্জার্মারের সনদে কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেনঅতঃপর আল্মাহ্ তাআলা নামপদবাচ্য সকল কিছুই ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন।
 থাক, এইত্তির নাম বল।)

আস্ সুদ্দী ঢাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুরুরা হইতে, তাহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
 উহা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিনেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- ‘অতঃপর নাম নির্দেশিত সৃষ্টিসমূহ ফেরেশ়তাদের সামনে পেশ করিনেন।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাদিগকে আন কাসিম, তাঁহাকে আন হুসাইন,.তাঁহককে আল হাজ্জাজ, জারীর ইব্ন হাবিম ও মুবারক ইব্ন ফুযালা হইতে, তাঁহারা আবূ বকর আল-হাসান কাছীর (১ম খঙ)—8৯

ও কাতাদাহ হইতে বর্ণনা কর্রে ：তাহাকে তিনি সকন কিছ্রু নাম শিখাইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি বস্থুকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া সেইツলিকে ল্রেণীবদ্রেবে পেশ করা হইইয়াছে।
 আমি এমন কোন কিছু সৃষ্টি করি নাই याহা সশ্পক্কে তোমাদের ভালভাবে জানা নাই। তथাপি यদি তোমরা（তোমদের প্রকাশিত অভিমতে）সত্য হইয়া থাক，তাহা ইইলে সেইতুলির নাম বল।

ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ：： তোমাদের এই জানা সত্য হয় বে，আমি পৃথিবীতে ‘খলীফা’ সৃৃ্টি করিব না।＇

ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা（রা）হইতে ক্রমাগত ইব্ন আব্বাস（রা）ও মুর্রা，আবূ সালেহ，আবূ মালিক ও আস্ সুদ্দী বর্ণনা করেন ：
 বলিয়া তোমরা বে ধারণা করিয়াছ，তাহাতে যদি তোমরা সত্য হও।

ইবৃন জারীর বলেন－এই ব্যাপারে হ্যরত ইব্ন আব্বাস（রা）－এর বিশ্লেষণই উত্তম। তিনি ইহার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন ：
＇হে বক্তব্য প্পশকারী ফেরেশতাবৃন্দ！তোমরা মে বলিলে，বনী আদম পৃথিবীতে ফিতনা－ফাসাদ রক্তারক্তি করিবে এবং বনী আদমের বদলে তোমাদের মধ্য হইতে থলীফা বানাইলে তাহার অনুগত থাকিয়া ইবাদত বন্দেগী করিবে，তাহা यদি সত্য হয়，তাহা হইলে তোমাদের সামনে পেশকৃত বস্কুসমূহের নাম－পরিচয় বল। তোমরা এইত্তি সদা সর্বদা দেখা সন্ত্বেও यদি এই জ্ঞাত বস্থুসমূহের পরিচয় দ্ধিত ব্যর্থ হও，তাহা হইলে বেই ভাবী কার্যাবলী তোমরা জ্ঞাত নহ，তাহা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি করিয়া সত্য হইতে পারে？

আল্নাহ্ তা‘আলার এই প্রচ্ছ্ন ধমকের সঙ্গ সঙে ফেরেশতারা সমপ্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ
 সর্ববিষয়ের জ্ঞানাধার！হে সमগ্র সৃষ্টি ও কার্यাবनীর শ্রেষ্ঠত্ম কুশর্ধী！তুমি যাহাকে ইচ্ঘ জ্ঞান দান কর ও যাহাকে ইচ্মা বঞ্চিত রাখ। এই ব্যাপারে তোমার হিকমতই অতুলনীয় ও ন্যায়ানুগ।

ইহা ফেরেশতাদের তরফ ইইতে আল্মাহ্ তা‘আলার পবিত্রতা ও নিষলুষতা বর্ণনামূলক রক্তব্য। ইহার তাৎপর্য এই যে，তাহার মর্জী ছাড়া তাঁহার সার্বিক জ্ঞানের কিছ্মমাত্রও কেহ অর্জন করিতে পারে না এবং তিনি যাহা শিখান নাই，তাহা কেছ শিখিতে পারে না। তাই তাহারা সবিনয়ে বলিলেন ：

位 হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলাইকা，হার্জাজ，হাফস ইব্ন গিয়াস，আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ও ইব্ন আবূ शত্মি বর্ণনা কর়েন ：

【ل्यl ব্যাপ্থার হইতে পবিত্রতা বর্ণনামূলক শব্দ। হयরত উমর（রাi）একদিন সহচর পরিবেষ্টিত হযরত আলী（রা）－কে জিজ্ঞাসা করিলেন－＇লাইনাহা ইল্লাল্মাহ＇অর্থ তো জানি，কিন্তু＇সুবহানাল্লাহ＇ অर्थ कि？আলী（ক）উত্তর দিলেন－উशা আল্নাহ্ তা‘আলার নিজের জন্য মনোনীত একটি বাক্য। উহা পাঠ করাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আমার পিত, তাঁহাকে ফুযায়ল ইবনু নযর ইব্ন আদী বর্ণনা করেন- এক বক্তি মায়মূন ইব্ন মিহরানকে ‘সুবহানাল্লাহ’ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন- উহা এমন একটি নাম যাহা দ্বরা আল্লাহ্ ত|‘আলার মহ্ত্ত্ ও পবিত্রতা বর্ণিত. হয়।

 মিকাभ্ল, ঢুমি ইসরাফীন, এইর্রপ সসম্ত কিছুর নাম বনিতে গিয়া এমনকি কাকের নাম পর্যত্ত বলিলেন।
 হইতে আর্ু করিয়া সমষ্ত কিছুহ নাম বলিলেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, জাंল-হাসান ও কাতাদাহ হইতেও অনু爪প বর্ণনা পাওয়া যায়।

বস্থুসমূহের নাম পরিচয় শিষ্ম দানनর ফলে ঘখন আদম (অা)-এর মর্যাদা ফেেরেশতাদের ঊপর্র পতিষ্ঠিত হইল, তখন আল্ধাহ্ ত'অালা বলিলেন :


অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে অগেই বনি নাই বে, আমি দৃশ্য কি অদৃশ্য, গোপন কি প্রকাশ্য সকন কিছ్হু সর্বাধিক জানি। বেমন তিনি অনাত্র বলেন :
 जাহ হইলে অবশাই তিনি অন্তর্নিহিত গোপন কথাও জানিতে পাইবেন।

ত্মনি হদহৃদ পাখি সশ্পর্কে সংবাদ প্রদান প্রসল্ে আল্লাহ্ তজালা সুলায়মান (আ)-কে বनिলেন :


"তাহারা কি সেই जাল্লাহর উদ্দশ্যে সিজদাবনত হইবে না যিনি নভোমভল ও পৃথিবীতে নুক্লায়িত বতুর প্রকাশ ঘটাইয়াছ্ন এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ তাহা যিনি জানেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবৃদ নাই। তিনি মহান আরাশশর অধিপতি।"

কেহ কেহ বनেন : কর্তি নাই (ব্রং গোপন রাথিয়াছি)।

 অ:ন্তরে বে দে ও অহহকার লুকাইয়া রাথিয়াহ্ তাহা আমি জানি।

ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে ক্রমাগত ইব্ন আব্বাস, মুর্রা, আবৃ সালেহ, আবূ মালিক ও আস্ সুদী বর্ণনা করেন :

खिরেশতাদের বক্তব্য প্রকাশ্য কথা এবং ইবনীসের অন্তরে बে অহংকার নিহিত রহিয়াছে তাহাই গোপন কথা।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আস্ সুদ্দী, যিহাক ও ছাতরী উক্ত আয়াতের অনুরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন; ইবৃন জারীর এই অভিমতই পছন্দ করিয়াছেন।

आবুল आनীয়া, রবী" ইব্ন আলাস, আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেন : ‘আমাদের চাইতে বিজ্ঞ ও মর্যাদাবান আল্লাহ পাকের আর কোন সৃষ্টি নহে’- ফেরেশতাদের এই আলোচনাই হইল উক্ত আয়াতে উল্লেখিত গোপন কথা।

রবী‘ ইব্ন আনাসের বরাতে আবূ জা‘ফর আর-রাযী বলেন- উক্ত আয়াতের প্রকাশ্য কথা হইন, ‘আপনি কি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পৃথিবীতে đগড়-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে?’ পক্ষান্তরে উহার গোপন কথা হইল ফেরেশতাদের এই আলোচনা-আল্নাহ্ তা‘আলার এমন কোন সৃষ্টি নাই यাহারা আমাদের চাইতে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান।' অবশেষে তাহারা জানিতে পাইলেন বে, আল্লাহ আদম (আ)-কে তাহাদের চাইতে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে ইউনুস ও ঢাঁহাকে ইব্ন ওহাব, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ফেরেশতা ও আদম (আ) সম্পর্কিত কাহিনী প্রসস্গে বর্ণনা করেন যে, ‘আল্মাহ্ তা‘আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন, যেভাবে তোমরা বস্থু নিচয়ের নামসমূহ জান না, তেমনি তোমরা বনী আদমের ঝগড়া-ফাসাদের ব্যাপারটি জানিলেও তাহাদের মধ্যে বে বহু অনুগত বান্দা ইইবে তাহা তোমরা জান না। কারণ, নাফরমানীর ব্যাপারটি তোমাদিগকে জানিতে দিলেও ফরমাবরদারীর দিকটা তোমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে।

যায়দ ইব্ন आসলাম আরও বনেন- আল্লাহ্ তাআলা আগেই নাফরমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কর্রিয়া রাখিয়াছেন :
 ইনসান দ্বারা.জাহান্নাম পূর্ণ কর্রিব।".

অথচ ফেরেশতারা তাহাও জানিত্ন না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আদমকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইয়া আদমের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া নইলেন।
 উত্তম। তিনি বলেন- অর্থাৎ আমি আমার আসমান ও যমীনের সকল গায়বী ব্যাপারে ইলমের সাহায্যে তোমরা যাহা বলিয়াছ আর যাহা গোপন করিয়াছ, সকল কিছুই ভানভাবে জানিয়াছি। বনী আদমের ভে নাফরমানীর কথ্াা বল তাহা যেমন জানি, তেমনি জানি তোমাদের মধ্যকার ইবলীসের নাফরমানী ও অহ্ংকারের ক্থাও! তিনি আরও বলেন ঃ

ইবলীসের গোপন মনোভাবটি সকনকক জড়াইয়া বলার রীতি আরবী ভাষায় বিদ্যমান। তাহারা দলের দু'একজন নিহতত কিংবা পরাজিত ইইলে বলে قتـل الجيش وهز
 তোমাকে য়াহারা হুজরার পিছন হঁতে ডাকে।"

এখানে উদ্দিধ্ট মাত্র একজন। তিনি বনূ ত্মীমের नোক। সেইভাবে وْمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنْ

## শয়তানের অহংকার ও পতন

## 


ง8. অতঃপর যখন আমি ফেরেশতাপণকে বলিলাম, ‘আদমকে সিজদা কর’, তখন ইবनীস ভিন্ন সকনেই সিজদা করিল। সে দজভরে অস্বীকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্צুক্ত হইন।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মর্যাদা দিয়া বনী আদমের উপর বিরাট অনুপ্রহ করিয়াছেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশতাগণের প্রতি আদম (আ)-কে সিজজা করার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী আদমকে এই মর্यাদায় ভূষিত করিয়াছেন। বহু হাদীসেও এই ব্যাপারট বর্ণিত হইয়াছে। উপরে আলোচিত শাফাআতের হাদীসেও এবং ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। হয়ত মূসা (আ) সম্পর্কিত নিম্ন হাদীসট্তিও উহা বর্ণিত হইয়াছে :

$$
\begin{aligned}
& \text { رب ارنـى ادم الذى اخرجنـا ونـفسه هـن الجنـة فلمـا اجتـمع بـه فـال انت ادم } \\
& \text { الذى خلقه اللَه بيده ونفـخ فيـه مـن روحه و اسـجد لـه ملائكته .... الحديت - }
\end{aligned}
$$

(প্রভু হে! আমাকে আদম (আ)-কে দেখান যিনি নিজেকে ও আমাদের সকলকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়াছেন। যখন তাহারা একত্রিত হইলেন তখন মূসা (আ) বলিলেন, আপনি সেই আদম (আ) यাহাকে আল্লাহ্ ত'আলা স্বহন্তে সৃষ্টি.করিয়া তাহাতে রাহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন এই তাঁহর ফেরেশতারা তাঁহাকে সিজদা করিয়াছিলেন? .... আল-হাদীস)।

ইনশাআল্লাহ কিছ্ম প্রে হাদীসটি সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ইব্ন জারীর বলেন :
আমাকে আবূ কুরায়ব, ঢাঁহাকে উসমান ইবุন সাঈদ, তাঁহাকে বাশার ইবৃন আমারা, আবূ রউফ হইতে, তিনি যিহাক ইইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ইবনীস ফেরেশতাদেরই একটি গোত্রহুক্ত ছিন। তবে তাহারা ছিন আগুনের সৃষ্টি। এই গোত্রট্কেকে জ্বিন বলা হইত। তাহার নাম ছিল হারিছ। সে জান্নাতের খাজাঞ্টী ছিল। তিনি আরও বনেন, এই গোত্র ছাড়া অন্য সব ফেরেশতারা ছিলেন নৃরের সৃষ্টি। কুরআনে বর্ণিত জ্বিনরা অগ্নিশিখা হইতে সৃষ্টি। উহা উর্ধ্পগামী হয় এবং প্রজূলিত আগুন হইতে উஈ্巾ত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ মাটির সৃষ্টি। পৃথিবীতে প্রথম বাসিন্দা ছিল জ্বিন জাতি। তাহারা পৃথ্বীতে যথন চরম ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তরক্তি সৃষ্টি করিল এবং মারামার্ কাটাকাটিতে লিপ্ত হইল, তথন আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার ফেরেশতা বাহিনীর সক্F সদলবলে ইবলীসকেও পাঠাইলেনে। ইবলীসের দলও জ্বিন ছ্রিন। তাহারা যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর জ্রিন জাতিকে ধ্বংস করিিল এবা! অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্ধীপে ও পাহাড়ের গুহায় পালাইয়া প্রাণ বঁচঢইল। এই বিজয় ইবनীসের মনে অহংকার সৃষ্টি

করিল। সে মনে মনে বলিল, आমি যাহা করিলাম তাহা আর কেহ কখনও করিতে পারে নাই। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার মনের এই অবস্থা জানিতে পাইলেন। কিন্তু ফেরেশতাগণকে তাহা জানান নাই। তখন আল্মাহ্ ত‘আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন:
 ফেরেশতারা জবাবে বলিলেন :


الدمـاء وانمـا بـبثنـا عليهـم لذالل) -
"আপনি কি পৃথিবীতে তাহািিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাইবে, যেভাবে জ্বিন জাতি ঘটাইয়াছে? অথচ আমরা তো তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্যই এখানে প্রেরিত হইয়াছি।
 অন্তরের খবব রাখি যাহা তোমরা জান না। তাহার অন্তর দম্ভ ও অহংকারে পৃর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি আদম সৃষ্টির জন্য মাটি আনিতে বলিলেন। আল্নাহ্ তা‘আলা আদমকে ‘‘াयিব’ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। ‘লাযিব’ বলা হয় পবিত্র ছানা মাট্টি। মাট্টিকে ছানিয়া খামীরার মত আঁটালো ও শক্ত করাকে ‘হামাইম মাসনূন’ বলা হয়। আল্মাহ্ তা‘আলা সেই মাটি দ্বারা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করিলেন। মাটির দেহ সৃষ্টি করিয়া চল্লিশ দিন রাথিয়া দিলেন। তখন ইবनीস আসিয়া তাহাকে লাথি মারিয়া ওলট-পালট করিয়া দেখিত বে, কোথাও
 পাত্রবৎ ছিল, তাই উহা আघাত পাইয়া আওয়াজ্জ করিত। তখখ ইবলীস উহার মুখ দিয়া চুকিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইত এবং মলদ্বার দিয়া ঢুকিয়া মুখ দিয়া বাহির হইত। অতঃপর বলিত, তুমি কোন বস্তুই নহ। কারণ, তোমাকে নগণ্য এট̈ল゙ল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা ইইয়াছে। আমি যদি তোমার উপর কর্তৃত্ব পাই, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাকে অমান্য করিব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাহার ভিতর প্রাণ প্রবিষ্ট করাইলেন, উহা যেহেতু মাথার দিক হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাই পূর্ণ দেহ তখনও সক্রিয় হয় নাই। ওধ্রু সর্বাঙ্গে গোশ্ত ও রক্ত সৃষ্টি হইতেছিল। যখন প্রাণ নাভি পর্যন্ত পৌছিল, তখন. আদম (আ) নিজ দেহের দিকে তাকাইয়া অবাক হইলেন এবং তখনই ঊঠার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 ভালं-মন্দ কোন ক্ষেত্রেই তাহার ¿ৈर্য থাকে না।

অবশেষে যখন সর্বাগ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি হাঁচি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের ইপ্গিত ‘আলহামদু লিল্gাহ রব্বিল আলামীন’ বলিলেন। জবাব আল্মাহ পাক বলিলেন, ‘য়্যার্হামুকাল্ধাহ য়্যা আদম।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আালা ইবলীস ও তাহার সঙী ফেরেশতাগণকে (আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে নহে) হুকুম দিলেন- ‘আদমকে সিজদা কর। তখন ইবনীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা করিলেন, ও্বু ইবলীস দষ্ভভরে উহা অন্বীকার কর্রিল। घখন তাহার অন্তরে

অহংকার ও বড়াই জাগ্রত হইল, তখন সে বলিল, আমি তাহাকে সিজদ়া করিব না। আমি তো তাহা হইহতে উত্তম। আমি তাহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সৃষ্টির দিক দিয়াও আমি অধিক শক্তিশালী। তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আળुন দ্বারা। আর আগুন মাটি হইতে শক্তিশালী।

ইবनीস যখন সিজদা দিতে অ尺্বীকার করিল, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাকে ইবলীস বলিয়া আখ্যা দিলেন অর্থাৎ সৃমস্ত কল্যাণ হইতে বিদূরিত ও বঞ্চিত করিলেন। অনন্তর তাহার নাফরমানীর শাস্তিস্বক্রপ তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করিলেন।

অতঃপর এইসব বসু ইবলীসের সঙ্গী অগ্নিসৃষ্ট ফেরেশতদের সামনে পেশ করিয়া আল্নাহ্ ত‘‘আলা বলিয়াছেন, ‘আসি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিব না, তোমাদের এই ধারণা यদি সত্য হয়, তাহা হইলে এইগুলির নাম ‘বল।

উক্ত ফেরেশতারা যথন জানিতে পাইলেন যে, না জানিয়া ওনিয়া ভবিষ্য়তের গায়বী কथা বলায় আল্লাহ্, ত‘আলা নারাজ হইয়াছেন, তখন তাহারা সবাই বলিলেন- আল্লাহ ছাড়া কেহ গায়বী কথা জানে এরূপ অপবিত্র ধারণা হইতে আমরা আপনার পবিব্র্তা ঘোষণা করিতেছি। মূলত আপনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নাই। আপনি তো যাহা শিখাইবার জাহা আদমকে শিখাইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন- হে আদম, তাহাদিগকে এইগুলির নাম বলিয়া দাও। যখন আদম (আ) সেইত্তলির নাম বলিয়া দিলেন, তখন আল্মাহ্ তা‘আলা বলিলেন- হে প্রশ্নকারী ফেরেশতাকুন! আমি কি বলি নাই যে, আমি আসমান यমীনের সকল গাল্যেবী খবর খুব ভালভাবেই জানি এবং আমি ছড়া তাহা আর কেহ জানে না। তাই তোমরা যাহা প্রকাশ কর ঢাহা বেমন জানি, তেমনি জালি তোমরা যাহা প্রকাশ কর না তাহাও। অর্থাৎ ইবলীসের অন্তর্নিহিত দঙ্ভ ও অহংকারের খবরও রাখি।

উপরোক্ত হাদীসটি গরীব। ইহার ভিতরে এমন কিছ্গ কথা আছে যাহা প্রশ্নাতীত নহে। মশহুর তাফসীরে এই সনদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুরুরা হইতে, তাহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
"আল্নাহ্ তা‘আলা যখন তাঁহার পছন্দনীয় সৃট্ সম্পন্ন করিয়া আরশে সমাসীন হইলেন, তখন ইবলীসকে আসমান ও यমীনের আধিপত্য প্রদান করিলেন। সে ফেরেশতা ছিল। জান্নাতের খাজাঞ্ধীখানার দায়িত্ তাহার উপ্র ন্যশ্ত ছিল বলিয়া তাহাকে জ্বিন বলা হইত। এই বিশাল দায়িত্তার তাহার অন্তরে এই গর্ব সৃষ্টি করিল বে, ফেরেশতাদের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্দ রহিয়াছে বলিয়াই আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাকে এত বড় দায়িত্ দিয়াছেন। ज़নত্তর্যামী ইহ জানিতে পাইয়া ফেরেশতগণণকে ডাকিয়া বনিলেন- অবশ্যই আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিব। তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, প্রভু হে, সেই থলীফা কিক্পপ হইবে? তিনি বলিলেন, তাহার সন্তান-সন্ততি হইই্ব, তাহারা পারস্পরিক হিংসায় লিল্ত হইয়া একে অপরকে হত্যা করিবে। তাহারা তখন বলিলেন, পরোয়ারদেগার, আপনি কেন এর্রপ ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টিকারী খলীফা পৃথিবীতে পাঠাইবেন? আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার জন্য রহিয়াছি। তিনি বলিলেন, নিচ্চ় আহি তাহাও জানি যাহা তোসরা জান না। অর্থাৎ তোমাদের ইবলীসের অবছাও জানি।

जতঃপর আল্মাহ্ ত'আলা পৃথিনী হইতে মাটি আনার জন্য জিবরাঈন (আ)-কে পাঠাইইলেন। পৃথিবী বলিল, ডूমি আমাকে মাটি ক্মাইয়া সক্ুচিত করিবে, ইश হইতে आল্नाহর কাছে পানাহ্ চাই। তখन জিবরাখল (অা) মাটি না নিয়া ফিরিয়া जাসিলেন এবং आরय করিলেন, পরোয়ারদেগার, পৃথথবী তোমার কাছে পানাহ চাওয়ায় আমি তাহাকে পানাহ़ দিয়াছি। অতঃপর আান্লাহ ত'অানা মিকাঈল (অা)-কে পাঠাইলেন। তাঁহর কাছেও পৃথিবী অনুক্পপ বলায় তিনিও ফিনির্যা জাসিলেন এবং জিবাদ্ল (আ)-এ্র মত একই ওজর পেশ

 ना করিয়া ফিব্রিয়া যাও্যা ইইতে পানাহ চাহিতেছি। এই বলিয়া তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের नাল, সাদা, কালো ইত্যাদি রূঙের মাটি একত্র কর্রিয়া লইয়া 'গেলেন। এই কারণে আদম সন্তানগণ বিত্ন্ন রূের হইয়াছে।

অতঃপর মাটিক ছৃনিয়া খামীরা বাनান্না হইন এবং ফের্রেশতাণণকে বনা হইল- আমি
 করিব, তঋন তেমরা উহাকে সিজ্দা করিবে। আয়াত :

 সৃষ্টির ব্যাপার লইয়া কোনর্রপ অহংকার্রে সুব্যেগ না পায়। आদলের দেহ গড়িয়া চল্নিশ বছর রাখিয়াছিলেন। কেবেশতারা ঢাহা লেখিয়া চমক্ষিয়া উঠিন। তাহাদ্রু মধ্যে ইবनীস বেশী
 পাতিল, হাঁড়িন মত আওয়াজ করিত। তখন সে বनिত, মাটি ছানিয়া ইহা कি বসু বানানো হইয়াছহ? অতঃপ্র লে উহার মুখ দিয়া ঢুকিয়া পপাল্ঘার দিয়া বাহিন হইত। অতঃপর ক্রেরেশাগণকে বলিত, ইহা ছইতে ভয় পাওয়ার কিছ్ নাই। তোমাদের প্রভু অভাবমুক এবং ইহ পেট সর্বষ। यদি আমি ইহার উপর আধিপত্য লাভ করি, ঢাহা হইলে भপ্স করিয়া ফেनिব।
 ফ্রেরেশতাগণকে বলিলেন- যখন আমি উহাতে আমার পাণ হইতে প্রাণ সঞ্ঞার করিব, তখন তোমরা উহাকে সিজ্রূা করিব্রে। যখन উহার র্রহ মন্তিক্ক প্রবিষ হইল, তখन आদম হাচি দিলেন। তথন ফেরেশতারা ঢাহাকে ‘আলহামদু লিল্ধাহ’ বলিঢে বনিলেন, তিনি আনহামদ্
 সঞ্ণার্রিত হইন, তখন তিনি বেহেশতের ফল--মূল দেথিতে পাইলেন। যখন তাহার পেটে ঞাণ
 তাঁহার পদघয়ে পাণ নঞ্মাহিত হয় নাই। তাই আন্লাহ্ ত'অানা বলেন :


তখন একমাত্র ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতা সিজদা করিলেন। সে দষ্ভতরে অস্বীকার করিন এবং কাফির হইন। আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাকে জ্জ্ঞ্যাসা করিলেন- আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কোন্ বস্তু তোমাকে সমার স্বহস্তে গড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিজদা হইতে বিরত রাখিয়াছে? সে জবাব দিল- আমি তাহা হইতে উত্তম। তুমি যাহাকে মাটি দিয়া গড়িয়াছ, তাহাকে আমি সিজদা করিতে পারি না। আল্লাহ্ তাআলা তখন তাহাকে বলিলেন ঃ
 নহে।)

তারপর বলিলেন :
 কর, তাহা হইলে বাহির হইয়া যাও এবং লাঞ্ছিতদের অন্ত্ভুক্ত হও।) :

অতঃপর তিনি আদম (আ)-কে সকল কিছুর পরিচ্য শিখাইয়া সেইখুলি ফেরেশতাদের নিকট পেশ করিয়া বলিলেন- বনী আদম দুনিয়াতে ওখু ফিতনা-ফাসাদ আর খুন-খারাবী করিবে, তোমাদের এই জানা यদি সত্য হয় তাহা হইলে এইতুলির পরিচয় দাও।

তখন তাহারা বলিলেন- আপনি পবিত্র। আপনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের আর কোন বিদ্যা নাই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশनী।

আল্লাহ্ তা‘আলা তখন বলিলেন, হে আদম! তুমি তাহাদিগকে এইগুির পরিচয় বলিয়া দাও। যখन সে তাহাদিগকে উহা বলিয়া দিল, তখন তিনি ফেরেশতাদিগকে বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিষ্য আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য খবর রাখি এবং তোমরা यাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ, সকল কিছুই আমি ভালভাবে জানি।

বর্ণনাকারী বলেন- তাহাদের প্রকাশ্য কথা হইল, 'আপনি কি পৃথিবীতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা ফাসাদ ও র্ত্তরক্তি করিবে?’ আর তাহাদের অপ্রকাশ্য কথা হইল ইবनীসের অন্তরে লুকানো অহংকার।

আস্ সুদ্দীর তাফসীরে উক্ত সাহাবায়ে কিরামের বরাতে উদ্ধৃত এই হাদীসটি মশহহর বটে; কিন্তু ইহার ভিতর কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা রহিয়াছে। সম্ভবত ইহাতে 'মুদরাজ' অর্থ্ৰৎ বর্ণনাকারীর কিছू বক্তব্যও প্রবিষ্ট হইয়াছে যাহা সাহাবাদের বক্তব্য নহে। অথবা উহা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ হইতে ঢাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। হাকিম তাঁহার ‘মুস্তাদরাক’ সংকলনে একই সনদে উহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন- হাদীসটি বুখারীর শর্ত পূরণ করিয়াছে।

মোটকথা আল্লাহ্ তাআলা যখন আদম (জা)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন, তথন ইবনীসও সেই নির্দেশের আওতায় ছিল। যদিও সে নূরসৃষ্ট ফেরেশতা ছিল না। তথ্থাপি ফেরেশতাদের এক গোহ্রভুক্ত ছিল এবং কার্যত তাহাদের সদৃশ ছিল। সুতরাং উক্ত নির্দেশ তাহার ক্ষেত্রেও প্রবোজ্য ছিল এবং এই কারণেই তাঁার নির্দেশ অমান্যটি নিন্দনীয়
 আয়াতের তাফসীরে আমি সবিস্তারে আলোচনা করিব।

এই কারণে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক খাল্লাদ ইইতে, তিনি আতা ইইতে, তিনি তাউস হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "ইবলীস নাফ-রমান হওয়ার আগে ফেরেশতা কাছীর (১ম খল゙)—৫০

ছিন। তাহার নাম ছিন আयायীন। তবে সে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিন। ইনম ও ইজ্জতের
 निয়ाएে।

অন্য এক রিওয়াঁ্য়েেও খাল্নাদ আতা হইতে, তিনি তাউস হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি অাব্রাস (রা) হইতে অনুহ্রপ বর্ণনা করেন।

ইবৃন আবৃ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিত, তাঁাাকে সাঈদ ইবৃন সুলায়মান, তাঁহাকে উবায়দ অर्थाৎ ইবনূন आওয়াম, সুফিয়ান ইব্ন হুাইন হইতে, তিনি ইয়াनी ইব্ন মুসলিম ইইঢে, তিনি সাঈদ ইব্ন জ্বায়া ইইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : ইবলীসের নাম ছিল আयাयীন। সে ফেরেশতাদের সর্দার ও চার্রিপাখা বিশিষ্ট ছিন। অতঃপ্র ইबनी> इইन।

সুনায়দ হাজ্জাজ হইতে ও তিনি ইব্ন জুরায়জ হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবূন আব্বাস (রা) বলিয়াহ্নে ঃ ইবলীস ফেরেশতাদের সর্বমান্য সর্দার ছিন। সে বেহেশতের কোষাষ্যক্চ ছিন। আসমান-यমীনের উপর তাহার পৃর্ণ আধিপত্য ছিন।

যিহাক ও অन্যান্য বর্ণনাকাগীও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে অনুর্রপ বর্ণনা করেন।
আাত তাওআমার ভৃত্য সানেহ ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ফেেেশতাদের জ্রিন নাম্ম একটি গোর্র আহে। ইবनীস লেই গোত্রের ফের্রেশত। আসমান ও যমীনে তাহার আধিপত্য ছিন। যখন সে নাফর্রমান হইন, তখন जাল্লাহৃ ত‘আালা তাহা লোপ কর্রিয়া তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পর্রিণত করিলেন।

এই বর্ণনাট ইব্ন জারীরের। সাঔদ ইব্ন মুসাইয়েব হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করেনইবनীস পয়লা আকাশের ফেরেশতাদদর সর্দার ছিন।

ইব্ন জারীর বলেন- आমাকে মুহাপদ ইব্ন বাশার, তাহাকে আनी ইবৃন জবূ আদী, তিনি

 তেমনি কের্রেশতা নহহ।

आল-হাসান হইতে ইহা বিల্ধ সূख্রে বর্ণিত। আবদুর ররহমান ইবุন यায়দ আসলামও অনুর্প বর্ণনা করেন।
 তাহাদেরই একজন। ফেরেশেশারা তাহরে নুকাইয়া আসমানে নইয়া গিয়া|ছিল। ইব্ন জারীরও ইश বর্ণনা করেন।

সুনায়দ ইব্ন দাউদ বলেন- আমাকে হািিম, তাহাক্ আবদ্রুর রহমান ইব্ন ইয়াহিহা, মূসা ইব্ন নুসায়র ও উসমান ইবৃন সাদ্দ ইব্ন কামিন হইতে, তহারা সা‘দ ইব্ন মাসউদ হইতে বর্ণনা ক্রেন যে, তিনি বলেন :
"কেরেশতরারা যখন. ভ্বিনদ্রে সহিত নড়াই করিতেছিন, ইবনীস তখন শিঙ ছিন। তখन কেরেশতারা তহার্কে সল্ে নিয়া গেলেন বেন সে তহাদের সং্রবে ইবাদতাার হয়। কিল্̌ू जাদমকে যখন সিজদা কারার হকুম आসিল, তখন সে অস্বীকার কর্রিয়া বসিন।

তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন :
(ইবলীস ছাড়া (সকनেই সিজদা করিল)। সে ছিল জ্বিন।)
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত ইকরামা, জনৈক ব্যক্তি, শরীক, আবূ আসিম, মুহাম্মদ় ইব্ন সিনান ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :
"আল্নাহ্ তা‘আলার সৃষ্ট এক শ্রেণীকে তিনি নির্দেশ দিলেন্, আদমকে সিজদা করার জন্য । তাহারা অস্বীকার করিলে তিনি আগুন পাঠাইয়া তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন। অতঃপর আরেকদল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকেও অনুরূপ আদেশ করায় তাহারাও অস্বীকার করিল। তাই তাহাদিগকেও আগুনে ভস্মীভূত করা হইল। অবশেষে তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিয়া অনুর্দপ আদেশ করিলে তাহারা সকলেই সিজদা করিল। ৩ধু ইবলীস অস্বীকার করিল। মূলত সে অস্বীকারকারী সৃষ্টিরই একজন ছিল ।

এই হাদীসটি ふুধু ‘গরীব’ই নহে, ইহার সূত্র ও ক্রুটিপূর্ণ। এই সনদে่ একজন অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী রহিয়াছে। এই ধরনের সূত্র কখনও দলীল হইতে পারে না। আল্মাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ, তাঁহাকে আবূ উসামা, তাঁহাকে সালেহ হাইয়ান ও তাঁহাকে আবদুল্মাহ ইব্ন বুরাইদা বলেন :

আবুল আলীয়া হইততে রবী‘ ও তাহার নিকট হইইতে আবূ জামির (রা) বলেন :

, আয়াতাংশের তাৎপর্य সম্পর্কে আস্ সুদ্দী বলেন- সেইদিন यাহাদিগকে' আল্মাহ্ তা 'আলা ধ্ধংস করেন নাই তাহারা এবং তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণ।

মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব আল-করयী বলেন- আল্লাহ্ তা‘আলা ইবলীসকেকে প্রথমে কুফরীর উপরে সৃষ্টি করেন। অতঃপর ফেরেশতার সাহচর্যে ভাল কাজ করে । অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে মূল অবস্থায় ফিরাইয়া দেন। তাই আল্মাহ্ তা‘আলা বলিলেন : ঃ আগেও কাফির ছিল।
 আল্লাহর জন্য এবং সিজদা ছিল আদমের জন্য। ফেরেশতাগণকে দিয়া সিজদা করাইয়া আল্মাহ্ আদমকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভৃষিত করিলেন। একদল বলেন- উক্ত সিজদা ছিল সম্মার্নর সিজদা (ইবাদতের সিজ্জদা নহে)। যেমন আল্গাহ্ তা‘আলা বলেন :
'r (ইউসুফ) তাহার পিতামাতাকে সিংহাসনে উঠাইল এবং তাহারা সকনেই সিজদাবনত হইল।'

এই সিজদা অতীতের উম্মতদের জন্য শরীীয়তসশ্মত ছিল। আমাদের এই উম্মতের জন্য উহা নিষিদ্ধ ইইয়াছে।

মু‘আय (রা) বजেন- সিরিয়ায় গিয়া দেখিলাম, সেখানে উলামায়ে কিরাম ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সিজদা দানের প্রচলন রহিয়াছে। তাই বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্মাহ! সিজদা লাভের

বেশী ব্যো্য ঢো আপনি। রাসৃল (সা) বলিলেন- না। यদি আমি মানুষ্যে জন্য মনুষকে সিজদা দান ব্বৈধ কর্রিতম, তাহা ইইলে ষ্ত্রীর জন্য স্বামীকে সিজ্জা দানের নির্দিশ দিতাম। কারণ, লে অধিকতর হক্দার।

ইমাম রাयী উপরেরেক্ত ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। একদল বলেন- সिंজদা ছিন আল্gাহ্ ত'অাनার জন্য এবং আদম (আ)-কে কিবনা বানানো হইয়াছিন। বেমন আল্নাহ্ পাক বনেন :

 ইইয়াছ্ সপ্মান প্রদর্শন ও প্রণতি জ্ঞাপননর জন্য এবং উহার মাধ্যামে আল্লাহ্র ইবাদত সম্পন্ন इইয়াছে। ইমাম রাযীী তাহার তাফসীরে এই মতটির উপর জোর দিয়াছেন এবং বিপ্রীত মত দুইण্টিকে দুর্বন প্রতিপন্ন কর্য়াছান্ন । কারণ, কিবना বানান্োর মধ্যে মর্যাদা প্রকাশ্শের ব্যাপার

 বলেন- আল্লাহ ত'जালা আদমকে বে মর্যাদা দান করিলেন, আল্লাহ্র দূশমন ইবनীসের উशাতে হিংসার উদ্রেক হইল। লে বলিল ঃ आiি অश্নিমৃম্ট আর সে হইল মৃত্তিকাসৃষ্ট। আদি পাপ হইন অহহকার। অহংকার্রে করণণেই সে আদমকে সিজদা করিতে অস্বীকার কর্রিন।

आমি বनि সरीহ হাদীসে জাছूः
لا يدخل الجنـة مـن كان في تـلبه مثـقـال حبـَ مـن خردل مـن كبـر

অর্থাৎ যাহার অন্তরে সরিষা বরাবর অহংকার আছে সে বেহেশ্তে যাইবে না।
ইবनीসের অন্তর কুফর, হিংসা ও অহংকার্পপর্ণ ছিল। এই কারণেই সে আল্লাহর রহমতের দরবার হইইতে বিতাড়িত হইল।


 আশ্মপীড়ক ইইবে)। কবি বনেন ঃ
بتـيهاء قَفر والـمطى كانها * تطا الحزن قد كانت فـراخا بـيوضها

এখানেও صـارت অর্থে کانت লওয়া হইয়াছে।
ইব্ন ফাওরাক বলেন- উহার তাৎপর্য হইল এই বে, তাহার কুফরী আল্লাহ্র ইলমে বিদ্যমান ছিল। ইমাম কুরতুবী এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং এখানে তিনি একটি মাসআলারার উল্লেখ করিয়াছছন। জমাদের জলিমগণ বলেন ঃ নবী ছাড়া यাহারা কারামাত ও অन্লৈকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ওলী হওয়ার দলীল হয়: না। কোন কোন সূফী ও রাফেযী বিপরীত মত পোষণ করেন। তেমনি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন ঈমানের পরিপৃর্ণতারও দলীল নহহ। ইবলীস বহু অলৌকিক ক্ষমার অধিকারী হইয়াও কাফির ছিন।

এক্ষেত্রে আমার অভিমত হইল- এই ওনী ছাড়াও অন্য কেহ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারে। এমনকি কাফির, ফাসিক দ্বারাও উহা সষ্ভব। ইবৃন সাইয়াদ কাফির হইয়াও তাহা করিয়াছিল।
 উशা প্রকাশ না করিয়া ইবৃন সাইয়াদকে প্ন কর্নিলেন- বল তো আমার অন্তরে কি নুকানো

 হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত বে, দজ্জাन অনেক অনৌকিক फ্ষমতার অধিকারী হইবে। তাহার নির্দেশ आকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, পৃথিীী শস্য উৎপন্ন করিবে, খনিষলি খনিজ্দ্রব্য উৎক্ষিষ্ঠ করিবে, এমনকি সে এক যুবককে হত্যা কর্রিয়া পুনর্জীবিত করিরে ইত্যাদি।
 ইব্ন সাদ্র বলেন- ঢूমি यদি কোন ব্যক্তিকে পানির উপর দিয়া হঁটি匕েে কিংবা शুওয়ায় উড়িতে দেখ, ঢাহা হইনেও ক্রজান সুন্নাহর সহিত তাহার কার্यকলাপ না মিলাইয়া উহাত্র মুঞ্গ হইও ना। ইমাম শাফ্সে (র) বলিলেন- লায়ছ ইব্ন সাদ (র) ঠিকই বলিয়াছেন, তবে কিছু কম বनिয়াহ্ন।

ইমাম রাयী প্রমুখ সিজদাকারীগণ সম্পর্কে আলিমদের দুইঢি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। जাদ (অ)-কে সিজদা দানের নির্দেশ कি ওরু পুথিবীর কেরেশতাগণের জন্য নির্দিষ ছিন; না আাকশ ও পৃথিবীর সকন ख্রেশতার জন্য ছিন? यদিও একদল আলিম অ্যু পৃথিবীর ঝের্রেশতাদ্র জন্য উক্ত নির্দিশ নির্দিষ বলিয়া অতিমত ব্যক করিয়াছ্ছন, তथাপি উহা দুর্বন
 यেমन :
(এकमाब्র ইবनीम ছाज़ा मকन কের্রেশতাই সমবেত্ভবে সিজদা প্রদান কর্রিয়াছে।)


## आদম (আ)-এর পরীক্ষা ও পদশ্মলন

## 


(7)

৩৫. আমি বলিলাম, ‘হে আদম! ঢুমি সন্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর ও মুক্তভাবে তোমাদের যাহা ইচ্মা উহা হইতে ভস্মণ কর। তবে এই গাছটির কাছেও যাইও না। তাহা হাইলে তোমরা আঅ্রপীড়কদের দলভুক্ত হইবে।'
৩৬. অতঃপর শয়তান তাহাদের পদঙ্খলন ঘটাইল। অবশেষে তাহাদিগকে তাহাদের নিবাস হইতে বহিষ্কার করিল। आমি বলিলাম, ‘তোমরা সকলেই পরস্পর শত্রুরূপে অবতরণ কর। অনন্তর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থান ও উহার সম্পদ ভোগ নির্ধারিত হইল।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা আদম (আ)-কে কিক্রপ মর্যাদা দিয়াছিলেন, এখানে সেই সংবাদ প্রদান করেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা করিলেন। অতঃপর তিনি আদম (আ)-এর সস্ত্রীক অবস্থানের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করিলেন এবং জান্নাত্যে বেখান হইতে যাহা ইচ্ছ মুক্তভাবে খাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন যেন যত যাহা ইচ্ঘা তৃপ্তি মিটাইয়া খাই্তে পারে।

হাফিজ্ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা মুহাশ্ ইব্ন ঈসা আদ দামেগানী হইতে, তিনি সালামi ইব্ন ফयল ইইতে, তিনি মিকাঈল ইইতে, তিনি লায়ছ হইতে, তিনি ইবরাহীম আত্তায়মী ইইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

আবূ यর (রা) বলেন- আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্মাহর রাসূল, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন- য্যা, তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার সহিত
 জান্নাতে বসবাস কর।)

আদম (আ) কোন্ জান্নাতে ছিলেন তাহা লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। সেই বেহেশত কি আকাশে বিদ্যমান, না পৃথিবীর কোথাও? অধিকাংশের মত উহা আকাশে। ইমাম কুরতুবী মু‘তাযিনা ও কাদরিয়াদের মত উদ্ধৃত করিয়া বনেন- উহা পৃথথিবীতে।,ইনশাআল্মাহ সূরা আ‘রাফে শীঘ্রই উহার সবিস্তার আলোচনা আসিত়েছে।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী বলিয়া দিতেেে, আদম (আ)-এর বেহেশতে প্রবেশের আগেই় হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা ইইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উহার ব্যাখ্যাদান প্রসজ্গে বলেন- আল্নাহ্ তা‘আলা ইবনীসকে অভিশপ্ত করার পর আদ্ম (আ)-এর দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঢাঁহাকে সকল কিছুর নাম পরিচয় জ্ঞাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন- তাহাদিগকে এইতুলির নাম বলিয়া দাও... ইত্যাদি। বর্ণনাকারী বলেন- অতঃপর আদমকে তন্দ্রাচ্ছ্ন করা হইল এবং তাঁহার বাম পাঁজর হইতে একখানা হাড় নিয়া সেই স্থানটি গোশ্ত্পূর্ণ করা ইইল। তখনও ,আদম নিদ্রিত, ছিল্লেন। ইত্যবসরে উক্তু হাড় দ্বারা তাহার ন্ত্রী হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হই़ন এবং তাহাকে যথাযथ র্দপ দান করা হইল যেন আদম তাহার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তাঁহার তন্দ্রাচ্থ্নতা কাটিল এবং নিদ্র্রা হহইতে জাগ্ুত হইলেন ত, তখন হাওয়া (আ)-কে তাঁহার পালে উপবিষ্ট দেখিলেন। সজ্গে সণ্গে তিনি বলিলেন আমার গোশত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী।

এই সব বক্তব্য আহলে কিতাব ও আহলে ইলম যथা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ ইইতে সংগৃহীত হইয়াচে। আল্লাইই সর্বজ্ঞ।

তাহাকে দেখিয়া তিনি তৃণ্ত হইলেন। আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন- হে আদম, তুমি সন্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান হইতে যাহা খুশী খাও। তবে এই গাছটির কাছেও যাইও না। তাহা হইলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইনে।

একদল বলেন, আদমের জান্নাতে প্রবেশের প্র হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বেমন আস্ সুफ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে, তিনি মুর্রাহ্ হইতে, তিনি ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) ইইতে বর্ণনা করেন- ইবলীসকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করা হইন এবং আদমকে জান্নাতে রাখা হইল। তিনি সেখানে নিঃসস্গ চনাফেরা করিতেন, সাহচর্य ও তৃপ্তি দানের জন্য কোন স্ত্রী ছিল না। একবার গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন এবং জাগিয়া তাঁহার মাথার পাশেই এক নারীকে বসা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে আদমেরইই পাঁজরের হাড় হইতে আল্মাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। আদম (আ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে? হাওয়া (আ) বলিলেন- নারী। আদম (আ) প্রশ্ন করিলেন- কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হইল? হাওয়া (আ) বলিলেন- আমার দ্বারা তৃপ্তি লাডের জন্য।

যেসব ফেরেশতারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহারা প্রশ্ন করিলেন- হে আদম! উহার নাম কি? তিনি বলিলেন- হাওয়া। তাহারা বলিলেন- হাওয়া কেন হইন? তিনি জবাব দিলেনউহা (حى) জীবিত কিছू হইতে সৃষ্টি বিধায় এই নাম হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা‘আলা তখন বলিলেন :

## 

 উহা কোন্ বৃক্ষ তাহা লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। আস্ সুদ্দী অন্য এক রাবীর বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করেন বে, আদম (আ)-এর জন্য যে গাছ নিষিদ্ধ হইল, তাহা আञুর গাছ। সাঈদ ইব্ন জুবায়র আস্ সুদ্দী, আশ শা’বী, জা‘দাহ ইবৃন হহবায়রাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন কয়সও এই মত পোষণ করেন।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ ইইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাহ ইইতে এবং তাঁহারা ইবৃন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন- নিষিদ্ধ বৃক্ষটি হইল আঙ্ুু বৃদ্ষ। ইয়াহুদীদের ধারণা- নিষিদ্ধ গাছটি গম গাছ।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবৃ হাতিম বলেন ঃ আমাদিগকে মুহাশ্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামারা আল আহমাসী, তাঁহাকে আবূ ইয়াহিয়া, তাঁহাকে আবূ নयর আবূ উমর আল খারাयইকরামা হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নিষিদ্ধ গাছটি হইল সরিষা গাছ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্यায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আল-হাসান ইব্ন আম্মারা, ইবনুল আয়নিয়া ও আদ্দুর রায়্যাক বর্ণনা করেন- উহা সরিষা গাছ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক জনৈক আলিম হইতে, তিনি হাজ্জাজ ইইতে; তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হঁইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন- উহা গম গাছ।

ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে মুছান্না ইব্ন ইবরাইীম, তাঁহাকে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, ঢাঁহাকে আল কাসিম, তাহাকে বনু তমীমের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন :

ইব্ন আব্বাস (রা) আবুল জুলদকে প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইলেন বে, কোন্ গছ আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন্ গাছের কাছে গিয়া তিনি তওবা করেন? তিনি জবাবে লিখিয়াছেনপ্রথমটি হইল সরিষা গাছ আর দ্বিতীয়টি হইল যয়তুন গাছ।

হাসান বসরী, ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, আতিয়া আল আওফী, আবূ মালিক, মুহারিব ইব্ন দিছার ও আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লাও অনুরুপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মুহাহ্মদ্ ইব্ন ইসহাক কোন এক ইয়ামানবাসী ইইতে ও তিনি ওহাব ইব্ন মুনাষ্বিহ হইতে বর্ণনা করেন- উহা গম গাছ। তবে উহা জান্নাতের বিশেষ ধরনের গম গাছ।

সুফিয়ান ছাওরী হেসীন হইতে ও তিনি আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন- উহা খেজুর গাছ।

মুজাহিদের বরাত দিয়া ইব্ন জারীর বলেন, উহা তীন গাছ। কাতাদাহ ও ইবৃন জুরায়জও অনুর্রপ বলিয়াছেন।

রবী’ ইব্ন আনাসের বরাতে আবুল আনীয়া হইতে আবৃ জাফর আর-রাযী বলেনন- উহা সেই বৃক্ষ যাহার ফল খাইলে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় এবং জান্নাতে অপবিত্রতা নিষিদ্ধ।

আবদুর রায়্যাক বলেন- আমাকে উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মিহরান বলেন ঃ আমি ওহাব ইব্ন মুনাষ্বিহকে বলিতে তনিয়াছি যে, আল্লাহ্ ত‘আলা আদম (আ)-কে সস্ত্রীক বেহেশতে বসবাসের অনুমতি দিয়া বে গাছটির ফল খাইতে নিবেধ করিলেন, উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ ছিল এবং ফেরেশতারা উহার ফল খাইয়া অমরত্ণ লাভ করিত।

উক্ত গাছ সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত ছয়টি মত দেখা যায়। ইমামুল আল্ধামা আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন : সঠিক কথা এই আল্নাহ্ তা‘আলা আদম-হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহা খাইয়াছিলেন। সেইটি কোন্ গাছ তাহা আমরা জানি না। কারণ, আল্লাহ্ ত‘‘আলা কুরআনে এমন কোন প্রমাণ রাথvন নাই যদ্মারা বান্দারা উহার নাম জানিতে পারে। এমনকি সহীহ হাদীস হইইতেও উহার প্রমাণ মিলে না। অবশ্য কেছ বলেনে, গম গাছ; কেহ বলেন, আস্গুর গাছ; কেহ বলেন তীন গাছ ইত্যাদি। সুতরাং উহার যে কোন একটি হইতে পারে। তবে উহা জানিয়া যেমন কোন উপকার হৃয় না, তেমনি না জানিলেও কোন ক্ষতি হয় না। আল্ধাহই সর্বজ্ঞ। ইমাম রাयী এইভাবে তাঁহার তাফসীরে সংশয়ের সমাধান পেশ করিয়াছেন এবং ইহাই সঠিক কথা।

 আসিসম অনুর্পপ পাঠ করিতেন। অথবা উহা দ্বারা নিকটতম বিশেষ্যটি বুঝানো যাইতে পারে। তাহা ইইইল شـبرة তখন অর্থ দাঁড়ায়, সেই গাছের কারণে তাহারা বেহেশত্্যুত হইল।. বেমন
 সংযুক্ত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন :
 ও সর্বাধিক সুখকর দ্রব্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল।
 حـْ হইবে।

পুর্বসূরী তাফসীরকার আস্ সুদ্দী, আবুল आলীয়া, ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ বিভিন্ন সনদে ইসরাঈলী বর্ণনা ইইতে সাপ-ইবলীসের চমকপ্রদ কিসসা, ইবলীসের কৌশলে বেহেশতে প্রবেশ ও কুমন্ত্রণা প্রদানের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। ইনশা আল্লাহ আমি উহা সূরা আ‘রাফে বর্ণনা করিব। আল্লাহ পাক তওফীক দিবার মালিক।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আশকাব, তাঁহাকে আলী ইব্ন আসিম, সাঈদ ইব্ন আবূ আরূরা হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল্ হাসান হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা‘ব হইতে বর্ণন্া করেন :
"উবাই ইব্ন কা‘ব বলেন- রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা‘আলা আদম (আ)-কে দীর্ঘদেহী ও সত্জ খেজুর বৃক্ষের মত দীর্ঘ ঘন কেশ বিশিষ্ট করিয়া গড়িয়াছেন। যখন তিনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন আল্মাহ্ তাঁহ়াদের আচ্ছাদন উনুক্ত করিলেন। সেদিন প্রথম তাঁহার নগ্নতা প্রকাশ পাইল। যখন তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন লজ্জায় জান্নাতে ছুটাছুটি ুরু করিলেন। ফলে তাঁার দীর্ঘচুল গাছে জড়াইয়া গেল। তিনি যথন. উহা ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন- হে আদম! তুমি আমার নিকট হইতে পালাইতেছ? তিনি সহ্জ জবাব দিলেন- হে আমার প্রতিপালক! তাহা নহে, आমি লজ্জায় পালাইয়া ফিরিতেছি।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে জা‘ফর ইব্ন আহমদ ইব্ন হাকাম আল করশী, তাঁহাকে সুলায়মান ইব্ন মনসূর ইব্ন আম্মার, ঢাঁহাকে আলী ইব্ন আসিম- সাঈদ হইতে তিনি কাতাদাহ হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন :

রাসূল (সা) বলিয়াছেন- 'আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াই: ছুটিতে লাগ্িিলেন। তখন জান্নাতের গাছের সহিত जাহার চুল জড়াইয়া গেল। অমনি গায়বী আওয়াজ হইল- হে আদম! আমার নিকট ইইতে পালাইতেছ? তিনি বলিলেন- আপনার লজ্জায় পালাইতেছি। তখন আল্লাহ পাক বলিলেন- হে আদম! তুমি আমার প্রতিবেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। আমার ইজ্জততর কসম! আমার নাফরমান আমার প্রতিতেশীী হইতে পারে না। তোমার মত আদম সৃষ্টি করিয়া यদি আমি পৃথিবী ভরিয়াও ফেলি আর তাহারা সবাই তোমার মত নাফরমান হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে নাফরমানের নিবাসে ঠাঁ দেব।'

হাদীসটি ‘গরীব’ ও উহার সূত্রে কিছ্ছুটা বিচ্ছ্নিতাও রহিয়াছে। এমনকি কাতাদাহ ও উবাই’ ইব্ন কা‘ব (রা)-এর সাক্ষাৎকার অসম্ভব মনে করা হয় ।
কাছীর (১ম খণড)—৫১

হাকিম বলেন－আমাকে আবূ বকর ইব্ন্ বাকবিয়া，মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন নয় হইতে，তিনি মু‘আবিয়া ইব্ন আমর হইতে，তিনি আমারা ইব্ন আবূ মুআবিয়া আল বাজালী ইইতে，তিনি যাঢ়েদাহ হইতে，তিনি সাঈদ হর্ন জুবায়র ইইতে•ও তিনি ইব্ন আব্বাস（রা） হইরতে বর্ণনা করেন ：
‘হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）বলেন－আদম（আ）আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যতট্রকু সময় ততটুকু জান্নাতে ছিলেন ।＇

হাকিম বলেন，यদিও বুখারী মুসলিমে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই，তথাপি তাঁহাদের শর্তানুযায়ী উহ্হা বিশ্ধা

আবদুর রহমান ইব্ন হুমায়দ ঢাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করেন－আমাকে রওহ，হিশাম হইতে，তিনি আল হাসান ইইতে বর্ণনা করেন ：আদম（আ）পৃথিবীর দিন হিসাবে একশ ত্রিশ বছর জান্নাতে ছিলেন।

রবী‘ ইব্ন আনাস হইতে আবূ জাফর আর রাযী বর্ণনা করেন ঃ আদম（আ）নয় কি দশ घটিকায় জান্নাত হইতে বহির্গত হন। তাঁহার হাতে ছিল জান্নাতী বৃক্ষের একটি শাখা ও মাথায় ছিল জান্নাতী পাতায় গড়া তাজ।
＂ পৃথিবীতে ‘‘বতরণ করিরিলেন। আদম（আ）‘হাজরে আসওয়াদ’ ও জান্নাতের গাছের পাতা নিয়া ভারত উপমহাদেশে অবতরণ করেন। তিনি উক্ত গাছের পাতা ভারতময় ছড়াইয়া দেন। উহা হইতেই সুগন্ধী পাতার গাছ জন্ম নেয় । জান্নাত ত্যাগের সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হুদয়ে তিনি সেই পাতাগুলি ছিঁড়িয়াছিলেন।

ইমরান ইব্् আয়নিয়া আতা ইবনুস সায়েব হইতে，তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র ইミ্ড ও তিনি ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন ：
‘আদম（আ）ভারত উপমহাদেশের ‘দহনা’ নামক স্থানে অবতরণ করেন।’
ইব্ন আবূ হাতিম বলেন－আমাকে আবূ যরআ，তাঁহাকে উসমান ইব্ন আবূ শায়বা， তাঁহাকে জারীর，আতা হইতে，তিনি সাঈদ হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন ：‘আদম（আ）মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী，＇দহনা’ নামক স্থানে অবতরণ করেন।＇

হাসান বসরী（র）－এরं সনদে ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ：＂আদম（আ）ভারতে’，হাওয়া （আ）জিদ্দায় ও ইবলিস বসরার কাছাকাছি দস্তামিসানে ও সাপটি ইস্পাহানে অবতরণ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম বলেন－আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ইবনুল হারিছ，তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন সাবিক，তাঁহাকে উমর ইব্ন আবূ কয়স－আय্যুবায়র ইব্ন আদী হইইতে ও তিনি ইব্ন উমর（রা）হইতে বর্ণনা করেন ：
‘আদম（আ）সাফায় ও হাওয়া（আ）মারোয়ায় অবতরণ করেন।＇
রিজা ইব্ন সালমাহ বলেন ：‘আদম（আ）ছাঁটু ভর করিয়া নিচू মাথায় নামিলেন এবং ইবলীস আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া আঙুল মটকাইতে মটকাইতে অবতরণ করিল।’

আবদুর রায়্যাক বলেন যে，মুআম্মার বলিয়াছেন－আমাকে আওফ，কুসামা ইব্ন যুহায়র হইতে ও তিনি আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন ঃ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যথন আদম（আ）－কে জান্নাত হইতে নামাইয়া দিলেন，তখন তাহাকে সকল কারিগরী বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন এবং

পথথর সম্থল হিসাবে বেহেশতের কিছু ফলমূল নিলেন। উशা দুনিয়ার ফলমূলের মতই ছিল। তবে দूनিয়ার ফল নষ্ট হহ, উशা নষ্ট হয় না।’
 উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন :

রাসূূ (সা) বলিয়াছছন, 'সর্বোতম দিন ওক্রবার। সেইদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা ইইয়াহ, লেইদিন তাঁহাকে বেহেশতে রাখা হইয়াছে এবং লেইদিনই তাঁহােে বেহেশত হইতে याহির করা হইয়াছে।' মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি উছ্ধৃত কর্রিয়াছেন।

আর্ রাযী বলেন- এই আয়াত্টিতে নাফ্রমানের জন্য বিভিন্ন কঠোর সতর্কবাণী রহিয়াছে। কারণ, প্রথমত লক্ষুণীয় বে, আদম (আ)-এর একট্মাত্র পদম্বলনের জন্য কত বড় শাশ্তি প্রদান করা হইন। তাই কবি বলেন ঃ
 কর। পাপের পর পাপ করিয়া চনিত্ছে আর জান্নাতের সাফন্য অর্জনের আশা করিত্ছে? তোমার প্রভু এত প্রিয়া আদমকে একটি মা্র পাপের জন্য জান্নাত হইতে তাড়ইইয়া দিলেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ
ولكنـنا سبى العدو فهل ترى * نـود الـى اوطنـنا ونسلم
 আমরা নিরাপদ্দ আমাদের স্বদেশে ফিরিতে পারি।

आর-রাयী বলেন বে, ফতহুল মুলেনী বলিয়াছছন ঃ ‘আমরা জান্নাতের বাসিন্দা ছিলাম, শয়তান आমাদিগকে বন্দী করিয়া দূনিয়ায় आনিয়াছে। তাই এঋানে আমাদের জন্য দুঃখ-দূ'্চিত্তা ছাড়া জার কিছুই নাই। यতদিন আমরা ব্রোন হইতে বহিহৃৃৃ হইয়াছি লেখানে ফিরি়িয়া না यাইব, ততদিন আমাদের শাল্তি নাই।’

জমহ্র উলামা বলেন বে, आদম (আ)-কে আসমানে অবস্থিত বেহেশতে রাখা হইয়াছিল, তাহা হইলে ইবলীস কি কর্য়া আবার সেখানে প্রবেশ করিল? উহার এক জবাব হইন এইआদম (आ) বে বেহেশতে ছিলেন উহা পৃথিবীতেই ছিল। आকাশে নহহ। आমাদের ‘আল-বিদায়া-নিহায়া’ কিতবে তাহা সবিস্তারে আনোচিত হইয়াছে। জমহ্র উলামার পফ্ক হইতে উহার কয়েকটি জবাব দেওয়া হইয়াছে। এক, દৈধ ও সপ্যানজনকভাবে তাহার জান্নাতে
 দেখিতে পাই, ইবলীস সাপের মূণে নুকাইয়া জন্নাতে पুক্যিয়াছে। একদল বলেন, জন্নাত্রে দরজার বাহिন্নে থাকিয়া আদমকে কুমণ্রণা দিয়াছে। অन্য দল বলেন- সে পৃথিবীতে থাকিয়াই आদম-হাওয়াকে জান্নাতে কুমন্রণা দিয়াত্। যামা丬শারী প্রমুখ এই জবাব দিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী এই প্রসজ্x সাপ ও উহা হত্যা সস্পর্কিত বেশ কিছू হাদীস একত্র করিয়াছছন। शদীসधनि উত্ত্ম ও কন্যাণথ্রদ।

## আদম (আ)-এর जাওবা

## 

৩৭. ‘অতঃপর আদম जাহার অভুর নিকট হইচে কক্য়কটি কথা শিখিন, তারপর

 উश্র বায্যা রহহ়ারহ:


 দनডूऊ इ弓ব।





















 आभिव- शँाँ।

আন আওফী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও সাঈদ ইব্ন মা‘বাদও হযরত আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা কর্রেন। হাকিমও জাঁহার মুস্তাদরাকক সাঈদ ইব্ন্ জুবায়রের সনদদ ইব্ন আব্মাস (রা) হইতত অনুরূদ্ বর্ণনা উদ্ধৃত কররন। তিনি বনেনन, यদিও সহীशদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই, তथাপি উহার সূब সহীহ। আস্ সুদ্দী ও আতিয়़ा আन আওফীও অनুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছ্ছেন ইব্ন আবূ হাতিম এই প্রসঢছ্গ তাহার কাছাকাছি একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ছন। তিনি বলেন :

আমাকক আলী ইব্ন আল হুস়াইন ইব্ন আশকাব, তাহাকে আলীী ইব্ন আসিম- সাঈদ ইব্ন আবূ আর্রবা ইইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল-হাসান হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইটে বর্ণনা কর্রেন :

রাসৃলুল্লাহ (সা) বলেন- আদম (আ) বলিরলেন, হহ প্রজু, অমি যদি তওবা করি, তাহা इইলে কি আপনি আমাকে জান্নাতত ফিরাইয়া নিবেন? প্রভু বলিতলেন- হ্যা। এই প্রেক্কিতেই


হাদীসটি গরীব। উફাতে ছিন্নিতূত্রতা বিদ্যমান।
 ইব্ন আনাসের সনদদে আবূ জ্াাফফর আব্বাসী বর্ণনা করেন :
‘আদম (আ) যখন অপরাষ করিয়া ফেনিলেনে, তখন বলিলেন, 'হহ আমার প্রতিপালক! यদি তওবা করিয়া ঠিক ইই, ঢাহা হইলে কি করিবেন? তিনি বলিটেনন- তখন তোমাকে জান্নাত্ নিব।' এই সেই কথাঞ্তলি। ইহা ছাড়াও নিম্ন আয়াতটি উহার অন্তর্ভুক্ত :

ঊক্ত আয়াত সম্পর্ক্ক মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ বর্ণনা করেন বে, উক্ত করেমাত্তলি নিম্নব্রপ :

 وار حمنـى انت خير الر احمـين ـ اللهم لا الـه الا انـت سبـحـانك وبـحمـدك رب انى ظلمـت نفسـي فتب على انك انتـ التواب الرحيم -
(जায় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন মা‘বূদ নাই। তুমিই পবিত্র। প্রশংসা তোমারই, আমি আমার উপর জুলুম করিয়াছি। অনন্তর তুমি আমা<ক মার্জনা কর, নিষয় তুমি সর্বরাত্যম মার্জনাকারী। আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন প্রভু নাই; তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি, आমি আমার উপর অত্যাচার করিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে দয়া কর, নিচয় তুমি সর্বা|ত্তম দয়ানু। আয় আল্মাহ্! তুমি ছাড়া কোন টপাস্য নাই। পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই। আমি আশ্মপীড়ক হুইয়াছি। ছুমি আমার তওবা কবূল কর, নিচয় তুমি শ্রেষ্ঠতম তওবা কবৃলকারী।)
 কাছে ক্মা চায় ও তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে।

বেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :
 আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দাগণের তওবা কবূল করেন?’

তিনি অন্যত্র বলেন :
'綮 ব্যক্তি পাপ কাজ করিয়াছে কিংবা আख্মপীড়ন করিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন :

উক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ্ ত‘আলা পাপ মার্জনা করেন, তওবাকারীর তওবা কবুল করেন এবং ইহা সৃষ্টির উপর তাঁহার করুণা ও বান্দার উপর ঢাঁহার অনুগ্রহ। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই। তিনিই একমাত্র তওবা কবূলকারী ও শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

## 

## 

৩৮. আমি বनিলাম, ‘তোমরা সকনেই উহা (জানাত) হইতে নামিয়া যাও। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের নিকট आমার হিদায়েত প্ৗছিবে। অনন্তর याহারা আমার হিদাত্যেত অনুসরণ করিল, তাহাদের না পরকালের কেনন ডয়ের কারণ আছে, না তাহারা (ইহকালে) দুস্চিন্তাগ্গস্ত হইবে।'
৩৯. পক্ষান্তরে यাহারা কুফন্রী করিল এবং আামার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলিল, তাহারাই নরক সহচর; তঝা•・ル তাহারা চিরবাসিন্দা।

তাফসীর ঃ আদম, হাওয়া ও ইবলীসকে উর্ধ্ধজগত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়ার সময়ে কি বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছিন, আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে সেই তথ্য পরিবেশন করিতেছেন। এই সতর্কতার লক্ষ্য ইইন তাহাদের সন্তান-সন্ততি। নিশচয় আল্লাহ্ ত‘‘আলা শীঘ্রই তাহাদের নিকট কিতাব নাযিল করিবেন ও নবী-রাসূল পাঠাইবেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃالهدى অর্থাৎ নবী-রাসূল, কালাম ও নিদর্শনাবनী।
মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন : الهدى অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)। আল-হাসান বলেন : الهدى । অর্থাৎ আল-কুরআন। এতদুভয় মতই বিশুদ্ধ এবং আবুল আলীয়ার মতটি ব্যাপক ত্থর্থবোধক।
 নবী-রাসূলগণকে অনুসরণ করিল। 1 অর্থাৎ আখিরাতের ব্যাপারসমূহে তাহাদের ভয় নাই।
, অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা হারায় তাহার জন্য তাহাদের দুচিন্তা দেখা দেয় না। সূরা ‘ত্ণা-হা’য় আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

‘তিনি বলিলেন, তোমরা উভয় একত্রে নামিয়া যাও পরস্পর শক্রুরূপে। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার হিদায়েত পৌছিবে। যে ব্যক্তি হিদায়েত অনুসরণ করিল, সে পথ হারাইবে না, কষ্টেও পড়িবে না।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- উক্ত আয়াতে يضـل অর্থ দুনিয়ায় পথর্রষ্ট হইবে না এবং


তিনি অন্যত্র বলেন :

'বে ব্যক্তি আমার যিকির হইততে বিরত থাকিল, তাহার জন্য জীবিকা সংকীর্ণ হইবে এবং কিয়ামতের দিন তাহারা অন্ধে পরিণত ইইবে।'

ঠিক এইভাবেই আল্লাহ্ তা‘আলা এখানেও বলিলেন :


অর্থাৎ জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে এবং উহা হইতে কখনও মুক্তি পাইবে না, উহাতে স্বস্তিও পাইবে না।

এই প্রসঙ্ ইব্ন জারীর একটি হাদীস উদ্ধৃত কহরিয়াছেন। উহা দ্বিমুখী সূত্রের। তিনি আবূ সালামা সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ হইতে, তিনি আবূ নাযরাতুল মানজার ইব্ন মালিক ইব্ন কিতআহ হইতে ও তিনি সাঈদ (সা‘দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আল-খুদরী) হইতে বর্ণনা করেন :

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, স্থায়ী জাহান্নামীরা সেখানে জীবন্ত অবস্থায় কাটাইবে। কিন্তু যাহারা পাপের কারণে সাময়িক দোযথে যাইবে, .তাহাদের উপর মৃত্যুর যবনিকাপাত ঘটিবে যতক্ষণ না শাফাআতের মাধ্যমে মুক্তিলাভ ঘটে।

দ্বিতীয় blol শব্দের ব্যবহার দ্বারা মূলত প্রথমবার হইতে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে। একদল মনে করেন, উহা তাগাদা ও জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,
 ইইয়াছে জান্নাত হইতে পৃথিবীর আকাশে নামার জন্য এবং দ্বিতীয় طـها বলা ইইয়াছে, পৃথ্বির আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামার জন্য। প্রথম মতটিই বিশ্রেদ্ধ।.আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

## বনী ইসরাঈল প্রসझ

## 



##  

80. ‘হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদিগকে যেসব নিয়ামত প্রদান করিয়াছি তাহা শ্মরণ ক<্র। জার আমাকে প্রদত্ত অभীকার পূর্ণ কর, অমিও তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিব। ঢাহা ছাড়া বিশেষভাবে তোমরা আমাকে ভয় কর।

8د. ‘আার তোমরা আমার অবত্ণী সেই গ্থে্থে উপর ঈমান জান যাহা তোমাদের প্পন্থকেও সত্য বলে। তোমরা উহার প্রথম সারির অবিশ্বাসী হইও না। আর আমার আয়াত্কে তোমরা নগণ্য মৃন্যে বিক্রি.করিও মা। তোমরা বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে সতর্ক হঅ!

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ ত'আলা বনী ইসর়াঈলগণকে ইসলাম গ্রহণ ও হযরত মুহাপ্মদ (সা)-এর আনুণত্য করার জন্য নির্দেশ দিত্ছেন। তিনি ইয়াহৃদীগণকে বনী ইসরাঈল বলিয়া সচ্নোধন করত তাহাদিগকে পৃর্বপুরুষের শ্মৃতিচারণার মাধ্যমে সত্যানুসরণের জন্য উদ্রুদ্ধ করিত্তেেে। তাহাদের পূর্ব পুরুষ ইসরাঈল অর্থাৎ হयরত ইয়াকূব (আ) আল্নাহ্র নবী ছিলেন। তাই বলা হইতেছে, হে আল্লাহ্র অনুগত নেককার বান্দার সন্তানগণ! তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুমের মত সত্যানুসারী হও। যেমন বলা হয়, হে ভদ্র্রলোকের সন্তান, ভদ্রজনোচিত কাজ কর; অথবা হে, বীরের পুত্র! বীরের মত বौতিলের বিরুদ্ধে লড়াই কর; কিংবা হে আলিম তনয়! ইলম হাসিল কর ইত্যাদি।

এই ধরন্নর বক্তব্যই আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র প্রদান করেন ঃ
位 কিশতীতে বহন করিয়াছিল, ইহারা তাহাদদরই বংশধর। নিচয়ই সে অত্যন্ত ক্জতজ্ঞ বান্দা Fিন।

ইয়াকূব (আ)-এর অপর নাম ইসরাঈল। আবূ দাউদ তায়ালিসীর এক রিওয়ায়েত হইতে তাহা প্রমানিত হয়।

তিনি বলেন- আমাদিগকে আব্দুল হামিদ ইব্ন বাহরাম, তাঁহাকে শহর ইব্ন হাওশাব, তঁছছাকে হযরত আব্দল্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন বে, ‘‘কদল ইয়াহদী রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়াকূব (আ)-ই য়ে ইসরাঈল

তাহা কি তোমরা জান? তাহারা জবাব দিল- আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাহা জানি। নবী করীম (সা) বলিনেন- হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।

আ'মাশও ইসমাঈল ইব্ন রিজা’ ইইতে, তিনি ইব্ন আব্বাসের মুক্ত গোলাম উমায়র

 এখানে উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত সকল নিআমতের কথা বুঝানো হইয়াছে। यেমন, পাথর হইতে ঝরনা নির্গত হওয়া, মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া, ফিরাউন গোষ্ঠীর দাসত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি।

আবুল আলীয়া বলেন- নি‘আমতসমুহ হইতেছে তাহাদের মধ্য ইইইতে বহু নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ও তাহাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী।

আমি বলিতেছি, তাহার এই ব্যাখ্যা হযরত মৃসা (আ)-এর নিম্ন বক্তব্যোর সহিত সभতিপৃর্ণ :
 مَالَمْ يُوْتِ اَحَدَا مِّنَ ألْعَالَمِيْنِ
‘হে আমার জাতি! তোমাদিগকে প্রদত্ত আল্মাহ্র নি‘আমাতসমূহ স্মরণ কর। তিনি তোমাদের ভিতর হইতে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেককে বাদশাহ বানাইয়াছছন। আর তিনি তোমাদিগকে যত কিছ্ম প্রদান করিয়াছেন তাহা সৃষ্টি জগতের আর কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই।'

অবশ্য তাহাদের নি‘আমাত লাভের এই অনন্য শ্রেষ্ঠত্ তাহাদের কালেই সীমিত ছিল।
 ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদের বরাতে ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হঁততে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন- অর্থাৎ ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের দাসত্ব ও নিপীড়ন হইতে তোমাদের পৃর্বপুরুষ তথা তোমাদিগকে যে মুক্তি দান করা হইয়াছে, আমার সেই নি‘আমতের কথা স্মরণ কর।
 সত্য জানিয়া ঢাঁহার অনুসারী হওয়ার জন্য আমি তোমাদের নিকট হইতে যে অঔীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পালন কর। কারণ, তোমাদের মধ্যকার বাড়াবাড়ি ও পাপাচার বিলুপ্ত করার জন্যই তাঁহাকে পাঠানো হইল। তাঁহাকে অনুসরণের মাধ্যমে তোমরা সকল অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন- আল্লাহ্ তা‘আলাকে প্রদত্ত তাহাদের অঙীকার নিমম আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে:


কাছীর (১ম খণ্ড)——২

‘আর আল্মাহ্ অবশ্যই বনী ইসরাঈল জাতি ইইতে অগীকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি তাহাদের মধ্য হইতে বারজন আহবায়ক প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আল্নাহৃ বলিলেন ঃ নিচয় আমি তোমদের সজ্গ আছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আমার নবীদের প্রতি ঈমান আন। তাহাদিগকে মানিয়া চল এবং আল্নাহ্র পথে কর্জে হাসানা দাও। তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করিব আর নিক্চয়ই তোমাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নীচে ঝরনা ধারা প্রবহমান রহিয়াছে।’

অन্যরা বলেন- তাওরাতে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে, 'শীঘ্রই ইসমাঈলের বংশ হইতে একজন মহান পয়গম্বর প্রেরিত হইবেন ও তাঁহাকে তোমাদের সকল শাখার লোকদের মানিয়া চলিতে হইবে। তাঁাকে তোমাদের যাহারা মানিয়া লইবে তাহাদের সকল পাপ মাফ করা হইবে এবং তাহাদিগকে জান্নাত প্রদান করা ইইবে। অধিকন্তু তাহারা দ্বিগুণ ফল পাইবে।’ উহা দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝান্না হইয়াছে।

ইমাম রাবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত বহু নবী রাসূনের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন।
 বান্দাগণের নিকট হইতে তাঁহার গৃইীত অঙীকার।
 সন্তুষ্ট হইব ও তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাই্রব।

সুদ্দী, यিহাক, আবুল আলীয়া ও রবী‘ ইব্ন আনাসও অনুর্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
 ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।
 পূর্বপুরুঁেের উপর বেইন্দপ বানরে পরিণত করা ইত্যাকার আযাব নাযিল করিয়াছিলাম তদ্রপ আযাব আমি তোমাদের উপরেও নাযিল করিতে পারি, এই ভয় তোমাদের অবশ্যই থাকা চাই। প্রথমে উৎসাহ দান ও শেষে ভীতি প্রদর্শন্রের রীতি এখানে লক্ষণণীয়।

আল্লাহ্ তা‘আনা তাহাদিকে একদিকে উৎসাহ প্রদান ও অন্যদিকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যের দিকে আহবান করিতেছেন যেন তাহারা রাসৃল (সা)-এর অনুগত হয় এবং কুরআনের উপদেশ, বিধি-নিষেষ ও উহার খবরাখবরের সত্যতা মানিয়া লয়। আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে

 লও। কারণ, মুহামদ (সা) সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্ণতম জ্যোতিক। তিনি আল্নাহ্র তর্রফ হইতে সত্যবাণী লাভ করিয়াছেন। উহা তখন পর্যন্ত প্রচলিত আসমানীগ্থন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।


 आহবান জানাইলেন বে, তওওাত ও ইঞ্জীণে অহারা মুহাষ্রদ (সা)-এর নাম পর্য্য লিপিবদ্ধ দেথিতে পাহ়াছ্।।
 शইয়াছছ।
 अস্থীকারকারীদদর শ্রথম দল তোমরা হইও না।

ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন- বোহেতু তোমাদhর নিকট কুরजান ও মুহাম্মদ (সা) সশ্শর্কে বে
 প্রথম শ্রেণীর কাফির হইও না।
 ইইতে তোমরা ভেহেতু প্রথম মুহশ্মদ (সা)-এর <্রেরিত হবার সং্ণাদ পাইয়াছ। তাই তোমরা তাহাকে প্রথম অসীকারকারী দল হইও না।
 आয়াতংণের শদ্দের সর্বনামের ইস্তিত কুরজানের দিকে। কারণ পৃর্ব্রেম্নেথিত Li
 কুরজানকে অস্থীকার করার দিকে ইপ্তি করা হইয়াছ্।
 একण্টিকে অন্বীকার করার অর্থ অপরচ্টিও অস্বীকার কর্木া। বে ব্যক্তি মুহাম্ (সা)-কে
 সে মুহাম্মদ (সা)-কেই অস্বীকার করিন।

 কুফলীর প্রসझ টথাপন করা ইইয়াছে। বিশশষ মদীনার প্রত্বেশী ইয়াহ্দীগণণর কथা বলা হইয়াছে। কারণ, কুরজান অशাদিগকে সামনে রাখিয়াই আহবান জানান হইয়াহ্,। তাহারা সেই সত্যের আহবান প্রত্যাখ্যান কর্রিয়াছে। সুতরাং তাহাদের জাতির ভিত্রে তাহারাই প্রথম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী দলে পরিণত হইল।
 বিनिময়ে তোমরা আমার রাসৃন ও অবতীর্ণ অমৃन্য বাণীর উপর ঈমান আনা ইইতে বিরতত হইও না। কারণণ, পার্থিব স্বার্থ ঢে कণস্হায়ী ও নয়শীন। পক্ষান্তরে আমার বাণী অবিশ্বর ও স্থায়ী जण।
 ইয়াযীদ হইতে বর্ণना कরেন বে, शাসান বসরী (র)-কে


 অর্থ দুनिয়া ও তার লোড-লাनসা।

আস সুদ্দী বন্েন- উক্ত আয়াতংণশ আল্মাহ্ ত'আলা বলিতেছেন, তোমরা নগণ্য লালসার শিকার হইয়া অল্লাহ্: বাণী iগাপ্ন বর্রিও না। এই লালসাই ‘ছামাল’ (স্ল্য)।

রবী‘ ইব্ন আনাসের বরাড়ে অবুল আनীয়া হইতত আবূ জাফফর বর্ণনা কর্রন- উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ ত"আলা বলিতেছেন্ন : 'তোমরা তোমাদের কাছে রকিতি ইলস্মর বিनिময়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করিও না।' বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের আদি গ্রন্থেও ইলম্মের বিনিময় গ্রহণ বনী आদমের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

একদল উহার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলেন- উহার তাৎপর্য এই বে, বয়ান, দরস, কিংবা মানব কন্যাণের ইলমের বিনিময় গ্রহণ অবৈধ। তেমনি নগণ্য ও অহায়ী পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হাসিলের জন্য ইলম গোপন বরাঁও অবৈধ।

আবূ দাউদে আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন, যে আল্লাহ্র সন্তুধ্টি অর্জন ভিন্ন অন্য কোন পার্থিব স্বার্থ শিশ্ষা দান করে, সে কিয়ামতে জান্নাতের গন্ধমাত্রও পাইবে না।

বিনিময় নিয়া শিক্ষা দানের প্রশ্নে ইহা চিক বে, বিনিময় নির্ধারণপূর্বক শিকা দান অবৈধ। তবে হ্যা, বায়তুলমাল হইতে যদি শিক্ষাদানে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনের খাতিরে কাহাকেও তাহার প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদানপূর্বক নিক্যোজিত করা হয়, जাহা বৈধ হইবে। যেহেতু উহা প্রত্যেক শিককের প্রয়োজন ভিত্তিক ভাল, তাই উহা নির্ধারিত ভাজার্পে গণ্য নহে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ আলিমের মত ইহাই।

বুখারী শরীফে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ে সর্পদষ ব্যক্তিকে ঝাড়-ফ্রঁক করার বিনিময়ে কিছু বকরী লাভের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন :
'তোমরা যত কিছুর বিনিময়, গ্, আল্লাহ্র কিতাব তাহার মধ্যে সর্বাধিক হকদার।' তেমনি এক বিবাহের মহরানা নির্ধারণের বেলায় নবী করীম (সা) পাত্রের জ্জাত কুরআন মজীদ পাত্রীকে শিক্ষাদানকেই মহরানা সাব্যস্ত করে বলেন :

পক্ষান্তরে উবাদা ইব্ন সামিতের হাদীছে দেখা যায়, তিনি আহলে সুফ্য়ার একজনকে কিছ্র কুরআন শিক্ষাদানের হাদিয়াস্বর্রপ একটি তীর গ্রহণ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন :

ان 'यमि তুমি আগুনের তীর গলায় জড়িঁত হওয়া পছন্দ কর, তাহা হইলে উহা গ্রহণ কর। সঙ্গে সঙ্ তিনি উহা বর্জন করেন। হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উবায় ইবনে কাবেয় অনুরূপ একটি মারভূ‘ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। यদি উহার সনদ বিশ্ধ্ধ হয়, তাহা হইনে আবূ উমর ইব্ন্ আব্দুল্লাহস্লহ বহু আলিম উহার ভিন্নর্দপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যদি কেহ আল্নাহৃর ওয়ার্থে শিক্ষা

দান করে, তাহা হইলে সওয়াবই তাহার কাম্য হইবে এবং নগণ্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে অমূল্য সওয়াব নষ্ট করা তাহার জন্য জায়েয হঁইবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ ওরুতেই পার্থিব স্তার্থের জল্য় শিক্কিদান করে, তাহা হইলে তাহার জন্য উহা গহণ করা বৈধ। উবাদা ইবุন সামিতের হাদীস প্রথম ক্ষেত্রে ও আবূ সাঈদ খুদরী ও সহলের হাদীস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।
 আবূ ইসমাঈল আল মুআদ্দাব ইইতে, তিনি আসিমুল আহওয়াল ইইতে, তিনি আবুল আলীয়া হইতে ও তিনি তলক ইব্ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন :
‘তাকওয়া হইল আল্লাহ্র রহমতের আশায় আল্নাহ্র নূরের্র আলোকে আল্লাহ্র ববিধি-নিষেধের আনুগত্য করা। তেরনি তাঁহার ভয়ে ঢাঁহার নাফরমানী ইইতে তাঁহারই নূরের আলোকে বাচচিয়া থাকা।
 কথা বলার ও রাসূন (সা)-এর বিরোধ্ণিতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতিতেছেন।

##  

৪२. ‘আঁর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং যে সত্ত্য তোমরা জান তাহা গোপন কর্রিও না।
8৩. অनন্তর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ প্রদানকারীদের সহিত ক্রকূূ‘দাও।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে ইয়াহুদীগণকে সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করার সংকল্প পরিহারের জন্যে নির্দেশ প্রদান করিতেছেন। সত্যকে গোপন্ কর্রিয়া মিথ্যা প্রচারের যে পথ তাহারা অনুসরণ করিতে চাহিতেছে এই আয়াতে তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াহে।.
 তা‘আলা বনী ইসরাঈলগণণকে সত্য ও মিথ্যা একই সঙ্গে চালাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্যকে ত্লিয়া ধরার জ়ন্য নির্দেশ দিতেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন হকের সহিত বাতিল ও সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিশার্ইও না।

উক্ত আয়াতাংশ সশ্পক্কে আবুল আলীয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন, ‘তোমরা एককে বাতিলের সহিত মিশাইও না এবং যুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের কাাছে সঠিক.উপদেশ উপস্থাপন কর।'

সাঁ্দদ ইব্ন ভুবায়র ও রবী‘ ইব্ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।
 ইসলাম্মর সহিত মিনাইও না। অথচ তোমরা জান «ে, ইসলাম आল্লাহ্, দীন এবং ইয়াহ্দী ও নাসারা ধর্মমত তাহাদের মনপড়़ ধর্মমত, অাল্नাহ্র দীন নহহ।

হাসান বসরীীও উহার অনুক্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্यায়্রঞ্ম ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্দদ ইব্ন অাবূ মুহাম্দদ ও মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক বর্ণনা কর্রে :
 রহিয়াছ্ তাহ নুকুইও না। করন, তোমরা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবে উश निপিবদ্ধ দেথিতে পাইত্ছে।, অাবুল অানীয়াও উক্ত আয়াতাণেের অন্রুপ ব্যাখ্যা প্রান কর্রে।
 (সা)-এর পরিচ্য।
 হইতে পারে। অর্থাং ইश ও উহা একত্র করিও না। বেমন বলা হয়, মাছ খাইও নাં এবং দু४ পান কর।

 "قَ সত গোপনের বিরাট कতি তোমাদের জানা আছে। ইহার ফঢ়ে মানুষ বিএlত্ত হইয়া জাহান্নাম निক্ষিষ্ঠ ইইবে। তোমরা উহা প্রকাশ করিলে মানুষ সহজেই পথ্র প্রাত্ত ইইত। অথচ তোমরা সত্ত গোপন কর্রিয়া মিথ্যা প্রকাশের দ্রারা সত্যানুসার্রীর বিপরীত কাজ করিতেছ। এইजাবে সত্ত-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটটইত্ছ।




 মোটকথা, जাল্লাহ্ ত‘আলা বলিত্ছেন ভে, তাহাদ্রে সহিত থাক ও তাহদদের হইয়া যাও।

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে আনী ইবৃন তানহা বলেন- যাকাতের ভিত্ণ আল্লাহ্র ইবাদত ও ইখनाস দুই জিনিসই আছে।
 তিনি বনেেন- দুইশত বা ততোধিক দিরহামের জন্য যাকাত ওয়াজিব।

আল-হাসান হইতে মুবারক ইব্ল ফুযালা বলেন- यাকাত ফর্রय এবং কোন আমলই কন্ন্যাণকর হয় না যাকাত ও নামাय ছাড়।।

আল হারিছুল আকনী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাইয়ান আত তায়মী, জারীর, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ যারআ ও ইব্ন আবূ হতিম বর্ণনা করেন- যাকাত অর্থ সাদকাতুল ফিত ! ।
 নামায, যাকাত ইত্যাদি সম্পন্ন কর।

উক্ত আয়াত দ্বারা বহু উলামায়ে কিরাম জামাআতের নামাযকে ওয়াজিব প্রমাণ করিয়াছেন। ‘আল আহকামুল কবীর’ কিতাবে ইনশাআল্লাহ্ আমি উহা সবিস্তারে আলোচনা করিব। ইহ'ম কুরতুবী জামাআত ও ইমামত সম্পক্কে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন।

## 

88. ‘তোমরা মনুষকে পুণ্য কাজের নির্দেশ দিতেছ, आর তোমরা নিজেরাই উছা বিশ্মৃত হইত্ছে। অথচ তোমরা আল-কিতাব তিলাওয়াত করিতেছ। তোমরা কি বুঝিতেছ ना?'
 কর্রিয়া শোতनীয় হইতে পারে বে, অপরকে তোমরা ভাল কাজ কর্木ার নির্দেশ দিত্ছছ, আর তোররা নিজেরা जাহ বিশ্মৃত হইয়া চলিতেছ? অথচ তোমরা অহরহ কিতাব পড়িয়া जাল করিয়াই জানিতেছ बে, এই ধরনের নাফ্রমানীর জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি রহিয়াছহ। তোমরা বে ভুলఆলি করিত্ছেছ তাহ কি তোমরা বুঝিতে পাইতেছ না? তোমাদের দৃষ্টিসশ্পন্ন इ৫য়া আার অন্ধ থাকার মধ্যে ঢো কোনই তারতম্য নাই।

কাতাদাহ হইতে মুআ্রামার্রে সনদদ আবদদুর রায়্যাক উক্ত আয়াত সম্পর্কে এই ব্যাথ্যা প্রান করেন।
 ইসরাদণগণ অন্যক আল্লাহ্ ত'জানার ইবাদত করিতে ও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে নিদ্দেশ দিত ও ভাল কাজ করার জन্য উপদেশ দিত। जথচ ঢাহারা আাল্লাহৃর নির্দেশ অমান্য করিতেছিন। তাই আল্লাহ্ ত'আানা তাহদিগকে তিরক্কার করিলেন।
 মুনাফিকগণ মানুষকে নামাय-রোयা করিতিত বলিত এবং মানুষকে মুত্খ ভাল ভাল কাজ করার জন্য আহবান জানাইত। ঢাই আাল্নাহ্ ত'জালা তহাদিগকক তিরক্ষার করিয়া বনিত্তেন্নতোমরা यাহা কিছু জাদশ করিত্ছে তাহা তে তোমাদের বেশী করিয়া করা উচিত।
 ইব৭ন্ জুবায়র কিংবা ইকরামা, সুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- অর্থাৎ তোমরা নিজেরো উश করিত্ছ না।



আমার পরনর্ত্র রাসূল ও কিতাবের উপর ঈমান আনার শে প্রিশ্রুতি গহণ করা ইইয়াছে, সেই ব্যাপার্র তোমরাই কুফ্রী করিত্ছে। প্রতিশ্রুতি ভস করিয়া তোমরা তোমাদের জ্ঞাত বিষয় নইয়া ঝগড়া করিত্ছে।

উক্ত আয়াতংশের তাৎপর্य সস্পক্কে ইবন আব্বাস (রা) ইইঢে যিহাক বর্ণনা কর্রে- অর্ৰাৎ তোমরাই লোকদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর দ়ীন গ্রহণের ও সালাত কা়্েম্মের জন্য বলিয়া এখন निজেরা তাহ করিত্ছে না।

আবূ কৃলাবা হইতে যথাক্রম্ম আইয়ব সাখতিয়ানী, মুথান্कাদ ইবনুন হসাইন, আসলামুল शतनी, आनी ইবनুन হাসান ও आবূ জ'ফর জারীী বলেন :




উক্ত আয়াতাংশ সশ্পক্কে আবদ্রু রহমান ইবৃন যায়দ ইবৃন আসলাম বলেন- উহাতে সেই সকল ইয়াহ্দীর নিन्দা কর্রা ইইয়াছ্ যাহাদের কাছে কোন লোক কিছू ঘুম ছাড় অন্যায়তাবে কিছू পাওয়ার জন্য ফতোোযা চাহিলে তখন ন্যায়जাবে ফতোয়া দান করিত।
 তাহািগক্ক সত্ক হইঢে এবং তাহদদর প্রদత উপদেশ প্রথমম নিজেদের আমল করিঢে নির্দেশ দিতেছেন। সুত্রাং ইহা দারা आমর বিল মা জ্রে বা ন্যায় কাজের নির্দেশ দানকে নিদনীয় বনা হয় নাई। বরহ ন্যায় .কাজের নির্দ্শশদাতারা নিজেরাও ব্যেন ন্যায় কাজের অনুররণ কর্রিয়া চলে তাহার ঊপর জ্জের দেওয়া হইয়াছে। নিজ্রেরা আমল না করিয়া অপরকে নির্দেশ দানকেই অখান निन्দनीী় বনा इইয়াছছ।
 ফর্মय। তবে আলিমদের জন্যে উত্তে ছইল, যায় তাহারা নির্দেশ দিবে তাহা অবশাই নিজজরা आমन করিবে এবং উহার বিপরীত কাজ তাহারা করিরে না। বেমন ৫আয়ব (অা) বলিয়াছেন :



 जাহারই সমীপে ফিরিয়া বাইব।'

তাই আমর বিল মা'্রফের প্রত্যেকটি কাজই ওয়াজিব। जামল না কর্রিনে উহা কর্যা যায়

 ছইঢে তাহাদের দলীল গ্রহণ দুর্বনততমুক্ত নহে। টহাতে তাহাদের মতের সমর্থন নাই। বিট্ধ
 করিলেও অনায় কাজে নিষেষ করিবে। তাহাতে অতত খকটির জন্য সওয়াব পাইবে।

তाश বनि না। आমি কাহাকে ইহাও বनि না বে, নিশয়ই আপনি সর্বোত্ত ব্যক্তি, यদি তিनি


 তथन অन্যান্য জাহান্নামীরা जহাকে জিজ্ঞাসা করিল- आপনার কি হইল? आপনি তো आমাদিগবে ভাল কাজের জন্য উপদ̆শ দিতেন এবং মল্দ কাজ ইইতে বিরত থাকিতে বनिতেন। সে উত্ত্র দিল- আমি তোমদিগকে ভাল কাজ করিতে বনিয়া নিজে উश্ করিতাম ना। তেমনি তোমাদিগক্কে খারাপ কাজ ছাড়িতে বলিলেও নিজ্জ উহা ছাড়িছম না।'

बুথারী ও মুসলিম্মও সুলায়মান ইব্ন মিহরানুল অ'মাশ হইতে অনুর্রপ হাদীস বর্ণিত ইইয়াছ।

ইমাম আহমদ বলেন- আমাক্ সাইয়ার ইব্ন হাতিম, তাহাকে জাফ্য ইবৃন্ন সুলায়মান ও তাহাকে ছাবিত হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ব্, রামৃন (সা) বলেন- ‘আল্নাহ্
 সব ব্যাপারে आলিমগণকে ক্ষ্যা করিবেন না।' কোন কোন আছারেও বর্ণিত হইয়াছে বে, आন্মাহ্ ত'আলা আলিমগণ হইতে সত্তর তুণ বেশী ক্কা করিরেন জাহিনগণকে। কারণ, आनिম ও জাহিন কখনও এক নহে। ব্বয়ং আল্নাহ্ ত'জালা বলেন :


ইব্ন आসাকিন•ওয়ালিদ ইবৃন উককার জীবন চत্রিতে নবী কর্রীম (সা) -এর একটি নর্ণনা

 আমরা জান্নাতী হইতে পারিতাম না। তাহারা জবাব দিল- ‘আমরা যাহ বলিতাম তাহা कर्तिणा ना।


 उকবা হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইবৃন जাব্রাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি जাসিয়া ইবৃন आব্বাস
 দায়িত্q পালন করিতে চাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন- হুমি কি সেই স্তরে পৌছিয়াহ ? লে বলিল-
 হবার ভয় না दাথা, ঢাহ হইলে কর্রিতে পার । সে প্রশ্ন করিল উशা কোন্ কোন্ আয়াত ? তিনি বनिढেন :

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে রবীআর সূত্রে মালিক (র) বলেন- বে ব্যক্তি ন্যায় কাজের নির্দেশ দিল ও অন্যায় কাজে বাধা দিল, সে তা আমল না করিলেও উক্ত ওয়াজিবের সওয়াব পাইল। কিন্তু যে ব্যক্তি আমলও করিল না এবং আমলের জন্যে উপদেশও দিল না সে তো কিছ্মই পাইল না। যে ব্যকক্তি কিছুই পাইল না সে কি ঠিক কাজ করিল?

आমি বলিতেছি- আলিমের জন্য আমল না করিয়া উপদ্দশ দান নিন্দনীয়। কারণ, তাহারা জানিয়া বুঝিয়া উহার বিপরীত করিতেছে। গায়ের আলিম ও আলিম এক নহহ। তাই হাদীসেও এই ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। আবুল কাসিম আত্ তাবারানী তাঁহার 'มু'জামুন কবীর’ সংকননে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন :

জুন্দুব ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ তামীমাহ আল হায়ফফা, আ‘মাশ, আলী ইব্ন সুলায়মান আন কালবী, হিশাম ইব্ন আমার, आল হাসান ইব্ন আল উমরী ও আহমদ ইবনুল মাতালী আদ্দামেশকী বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ৷ে আলিম নিজে নেক কাজ করে না, অথচ অপরকে নেক কাজের সবক দেয়, তাহার উদাহরণ হইল সেই প্রদীপ যাহা অপরকে আলো দেয়, অথচ নিজে জ্বিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

এই হাদীসটি গরীব। কারণ, ইহা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাহা এই ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইতে যथাক্রমম আनী ইব্ন যায়দ ইব্ন যায়দ (ইব্ন জুদআন), হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ ও ওয়াকী’ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন- মি‘রাজের রাত্রে আমি একদল লোকের আগুনের কাঁচি দ্বারা ওষ্ঠ কর্তন করিত়ে দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? উত্তর আসিল, আপনার উম্মতের দুনিয়াদার বক্তাগণ। তাহারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিত। কিন্ুু নিজেরা উহা করিত না। অথচ তাহারা কিতাব পড়িত, তাহারা কি উহা বুঝিত না?

আব্দ ইব্ন হুমায়দ তাঁহার মুসনাদ ও তাফসীরে উক্ত হাদীস আল-হাসান ইব্ন মূসা ও হাম্মাদ ইব্ন সালমার সনদে উদ্ধৃত করেন। হাম্মাদ ইব্ন সালমা ইইতে ইয়াবীদ ইবৃন হাক্রুনও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন মারদুবিয়্যাও মুহাশ্মদি ইব্ন আব্দুল্নাহ ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি মূসা ইব্নে হার্রন ইইতে, তিনি ইসহাক ইব্নে ইবরাহীম আত তাসতারী ইইতে, তিনি মক্কী ইব্ন ইবরাহীম ইইতে, তিনি আমর ইব্ন কায়স ইইতে, তিনি আলী ইব্ন যায়দ ইইতে, তিনি ছুমামা হইতে ও তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে খুু 'ছে জিবরাঈল’ কথাটি সংযোজিত হয়।

ইব্ন হাব্বান তাঁহার ‘সহীহ’ সংকলনেও উহা উদ্ধৈত করেন। ইব্ন হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়্যা উ়হা পুনঃ হিশাম আদ্ দান্তোয়ায়ী হইতে, তিনি মুগীরা (ইব্ন হাবীব) হইতে, তিনি মালিক ইব্ন দौनার হইতে, তিনি. ছूমামা হইতে ও তিনি মালিক .ইব্ন আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রেন। ইমাম আহমদ আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাঁহাকে ইয়ালী ইব্ন উবায়দ ও ঢাঁহাকে আ'মাশ উহা আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণ্না করেন। আবূ ওয়ায়েন বলেনউউসামা (রা)-কে জ্রিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি হ্যরত উসমান (রা)-কে কিছ্হ বলেন না কেন? আমি ঢখন তাঁহার পিছনে বসা ছিলাম। তিনি জবাব দিলেন- তোমরা অবশ্যই দেখিত্ছে যে, আমি তাহাকে কিছू বলি না, বরং তোমদের সকলের কথা তধু তনিতেছি। তবে ঢাঁহার ও আমার ভিত্রে যাহা আলোচনা হবার তাহা হয়। আমি অবশ্য যাহা জানিতে পাই সঙ্গে সগেই কাছীর (১ম খけ)—৫৩

অতঃপর প্রশ্ন করিলেন- তুমি কি এইজুলি সম্পর্কে নিচ্চিত হইয়াছ? সে জবাব দিল না। তখন বলিলেন- ঢাহা হইলে নিজের ব্যাপারেই সেই দায়িত্ তরুু কর।’ ইব্ন মারদুবিয়্যা তাঁহার তাফসীরে উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ।

তাবারানী বলেন- তাঁহাকে আব্দান ইব্ন আহমদ, তাঁহাকে যাযদ ইবনুল হারিছ, তাঁহাকে আবদুল্নাহ্ ইব্ন খারাশ, তাঁহাকে আওয়াব ইব্ন হাওশাব, তাঁহাকে মুসাইয়্যেব ইব্ন রাফে‘ ও তাঁহকে ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূন (সা) বলেন : ‘ বে ব্যক্তি মানুষকে কোন কথা বা কাজে আহ্রান জানায়, অথচ সে নিজে উহা করে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কথা বা কাজ নিজে বাস্তবায়িত না করে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র অসন্তোষ বহন করিয়া চলে।’ হাদীসটির সনদ দूर्বल।

ইবরাহীম নাখঈ বলেন- আমি উক্ত তিন আয়াতের কিস্সাটি অবশ্যই অপছন্দ করি।

## সবর ও সালাতের গুরুত্ত


8৫. আর তোমরা সানাত ও সবরের সাহাভ্যে আমরা মদদ চাও এবং-নিশ্য় आল্লাহ্টীন্র ছাড়া উহা অবশ্যই কঠিনতম কাজ।
8৬. আन্লাহ্ডীব্রগণ মনে করে, নিচয় ঢাহার্রা ঢাহাদের প্রডুর সহিত মিলিত হইবে ও নিচ্যই তাহারা ঢাঁহার কাছে ফিরিয়া यাইবে।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের কন্যাণের জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসন্গে মকাতিল ইব্ন হাব্বান তাঁহার তাফসীরে বলেন ঃ পরকাল প্রাপ্তির জন্য ফর্যসমূহে সবর ও সালাতের মাধ্যমে মদদ চাও। সবর কি? বলা ইইল, সিয়াম। মুজাহিদ এই ব্যাপারে দলীল পেশ করেন। কুরতুবী প্রমুখ বলেন- তাই রমযান মাস ধৈর্ষের মাস বলিয়া খ্যাত। হাদীসেও এইর্রপ বক্তব্য পাওয়া যায়।

সুফিয়ান ছাওরী আবূ ইসহাক ইইতে, তিনি জরী‘ ইব্ন কুলায়ব হইতে, তিনি বনূ সনীমের এক ব্যক্তি হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন, 'সাওম সবরের অর্ধেক।'

একদল বলেন- সবর জর্থ পাপ হইতে নিজকে বিরত রাখা। উহার ফলে ইবাদত আদায় ও উহার শ্রেষ্ঠর্রপ সালাত সহজতর হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আমার পিতা তাঁহাকে আদ্দুল্মাহ ইবৃন হামযাহ ইব্ন ইসমাঈল তাহাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান আবূ সিনান হইতে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ সবরর দুই ধরনের। বিপদে সবর। উহা ভাল। তবে উত্তম

इইল হারামে সবর। ইবุন आবৃ হাত্মিম বলেন- অনুজপ বর্ণনা হাসান বসরীী হইতেও পাওয়া ศिয়াহ্র।

সাঈদ ইব্ন জ্বায়র হইতে পর্যায়ক্রম মানিক ইবৃন দীনার, ইব্ন লাহিuা ও ইবনুন মুবারক বর্ণনা করেন- সবর অর্থ বাহা কিছ্ম ঘটে আল্লাহ্র তর্যফ ইইতে ঘটে বলিয়া বান্দা উহা




 বলেন :

‘তোমার নিকট আন-কিতাবের যাহা অবতীর্ণ হইয়াছ্ তাহা তিলাওয়াত কর ও সালাত
 আল্নাহ্র यিকিন c্র্ষ্ষ্তম।

ইমাম आহমদ বলেন- আমাকে খলফ ইবনুল ওনীদ, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন यাকারিয়া

 হ্যায়ফ্া ইবনুন ইয়ামান (রা) বনেন- ‘রাসূল (সা) কোন কাজ্জ পপরেশান হইলে নামাय পড়িতেন।

আবূ দাউদ মুহাষ্দ ইব্ন ঈসা হইতে, তিনি যাকার্য়া হইঢে, তিনি ইকরামা ইব্ন जাপ্মার হইতে অনুজূপ বর্ণনা করেন। শীঘ্রইই তাহ সবিষ্ঠারে আলোচিত হইবে।

ইব্ন জারীরওও ইব্ন জুরায়জ হইঢে, তিনি ইকরামা হইতে, তিনি আখার হইঢে, তিনি
 তিনি হ्याয়ষ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন্থ- র্রাসূন (সা) কোন কার্রণ কাজে যখন অস্থির ইইতেন, ত্থন নামাভে দাঁড়াইতেন।



צুহামদ ইব্ন নসর जাল মাক্রীী তাহার ‘কিতাবুস সাनাত’-এ বনেন- आমাক্কে সহন ইবৈন


 রাব্রিতে आমি নবী কনীম (সা)-এর़ निকট প্রত্যাবর্তন কর্রিলাম। তিनि চাদর গাশ্য জড়ানো
 দॉড়াইতেন।

তিনি আরও বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন মু‘আय, তাঁহাকে তাঁহার পিতা, তাঁহাকে গু‘বা আবূ ইসহাক ইইতে, তিনি হারিছা ইব্ন মাযরাব হইতে ও তিনি আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমি বদরের রান্র রাসূল (সা) ছাড়া তোমাদের সকলকেই ন্দ্রিমগ্ন দেখিলাম। রাসূল (সা) সকাল পর্যন্ত নামাযে নিরত ছিলেন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ রাসূল (সা) ইইতে বর্ণিত ইইয়াছে যে, তিনি बंকবার আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পেট কচলাইতেছেন। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন, ا। در ، 'তোমার কি পেট ব্যথা করিতেছে। जিনি বলিলেন- ফ্যা। রাসূল (সা) বলিলেন ওঠ, নামায পড়। নিশ্চয় নামায রোগ প্রতিষেধক।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইবনুল ফयল ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম, তাঁহাদিগকে ইব্ন আলীয়া, তাঁহাকে আয়নিয়া ইব্ন আব্দুর রহমান তাঁহার পিতা হইততে বর্ণনা কর্রন :
‘ইব্ন আব্বাস (রা) এক সফরের সময় তাঁহার ভাই কুছামের মৃত্যুর খবর শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সজ্গে তিনি 'ইন্নালিল্লাহ' পড়িয়া পথিপার্শ্বে উট থামাইয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। নামাযের বৈঠকে তিনি দীর্ঘক্ষণ কাটাইলেন। নামায শেষে তিনি সওয়ারীর দিকে যাবার পথে পাঠ করিলেন ঃ


 ‘হা’ সর্বনামটি মুজাহিদের মতে 'সালাত’ শক্দের দিকে ইগ্গিত প্রদান করে। ইব্ন ‘জারীরও এই মত গ্রহণ করেন।

অবশ্য উহা বাক্যের মর্ম ঘটনা বর্ণনা প্রসগ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

‘জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বলিল, তোমাদের জন্য আক্ষেপ। ঈমানদার নেককাদ্রদের জন্য আল্মাহ্র পুরস্কার উত্তম। ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত উহার সাক্ষাৎ পাইবে না।'

অন্যত্র আল্লাহ্, তাআলা বল্লেন :



‘ভাল ও মন্দ সমান ইইতে পারে না। মন্দের জবাব ভাল দিয়া দাও। তাহা ইইলে তোমার ও তাহার ভিতর চরম শক্রুতা থাকিলেও পরম বন্ধুত্ব সৃষ্টি হইবে। לৈর্যশীল ও ভাগ্যবানগণ ব্যতীত টহার সন্ধান পাইবে না।'





 হাইয়ান বলেন- ‘খাশি‘‘নন’ অর্থ বিনয়ীীণ। যিহাক বলেন- ‘ইন্নাহ লাকাবীরাডুন’’ অর্থাৎ

 সহিত সপতিপ্পূর্ণ। বেমন, রাসূল (সা)-কে উক্ত ভারী কাজ সশ্পক্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি


ইবৃন জারীীয় বলেন- আলোচ আয়াতের তাৎর্য হইন, ‘হে আহলে কিতাবের পার্রীবৃন্দ!

 জन্য তোমদিগকে আন্নাহ्ভীরু, বিনয়ী ও নিবেদেত প্রাণ হইতে হইবে।' তিনি আরও বলেন-
 তৎপর্य সকন্ের জন্য সমান প্রবোজ্য। বিশশষ উল্দেশ্যে অবতীর ইইনেও উহা ব্যাপক অর্থ প্রদান করিতেছে।

 यাহারা বিশ্যাস করে বে, অবশাই তাহারা ঢাহাদ্রে প্রতুন সম্মুখীন হইবে এবং অবশ্যু তাহার निকট ফিরিয়া যাইবে। অन্য কথায়, ঢাহারা জানে বে, কিয়ামতের দিন তহাদিগক্ক জাল্লাহর সমীপে সমবেত হইতে ইইবে এবং তাহাদের কার্থকলাপ তাহার নিকট পেশ করা ইইবে। অতঃপর তদনুयায়ী তাহাদ্রর বিচারকর্य স্শ্শাদিত ইইবে। যখन তাহারা পরকান ও ফनাফলन সম্পর্কে বিশ্যাসী হইন, চ্থন স্বভাবতই তাহাদের জন্য ইবাদত করা ও অন্যায় ইইতে বিরত थাকা সহজতর হইয়া গেল।
 দু’টোর জনাই" ‘জনুন’ শদ ব্যবহার কর্রে। এইর্রপ দ্যু্থবোষক শদ্রের একটি উদাহরণ হইন
 হয়। এর্রপ जারও শব আছছ যাহা পরুশ্পর বিপরীত অর্থ প্রান্ করে। বেমন দুরাইদ ইবনুস जिমাত বলেন :
فقلت لهم طنوا بالفى مدجع ـ سـراتهم فی الفار سسى الـمسرد

এথান্ জানু' অর্থ দৃঢ় বিশ্ধাস করা। কবি উমা্য়ে ইব্ন তার্রিক বলেন :

এथান ‘আজ জান্নে’’ অর্থ দৃছ বিশ্যাস।

ইব্ন জারীর বলেন- কবিদের কবিতায়ও ‘জানুন’ অর্থ ‘একীন’ লওয়া হইয়াছে। তাই উহার অর্থ ওধুই ‘ধারণা’ মাত্র নহে। জ্ঞানীদের জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট। আল্লাহ্র কালামেও অনুর্রপ অর্থ গ্রহণ করার নজীর আছে। বেমন :
 তখन বিশ্ধাস্ করিল যে, তাহারা উহাতে নিপত্তিত হইবে।'

অতঃপর ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন বিশার, চাঁহাকে আবূ আলিম, তাঁহাকে সুফিয়ান জাবির হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন- কুরআনের প্রত্যেকটি - অঅর্থই ‘একীন’ বা দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন- আমাকে মুছান্না, তাঁহাকে ইসহাক, তাহাকে আবূ দাউদ আল জবরী সুফিয়ান হইতে, তিনি ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে ও তিনি
 করে। সনদটি সহীহ।

আবূ জা‘ফর আররাयী রবী’ ইব্ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন- আলোচ্য আয়াতে উল্নেখিত ظ অর্থ একীন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- মুজাহিদ, আস্সুদ্দী, রবী‘ ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ উক্ত শব্দের অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াত সস্পর্কে সুনায়দ হাজ্জাজের সনদে ইব্ন জুরায়রের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ
 তাহাদের প্রভুর সন্মুখীন হইবে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও উহার অনুরূপ ব্যাথ্যা প্রদান করেন। এই প্রসজ্গে আমার বক্তব্য এই বে, স্থীই সংকলতে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহার এক বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন- আামি কি তেমিাক্কে পরিবার-পরিজন্亡゙
 করি নাই? সে বলিবে- হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন- ‘তোমার কি বিশ্ধস ছিল না যে, তুমি আমার সমুখীন হইবে? সে বলিবে- না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন- তুমি যেভাবে আমাকক ভুলিয়াছিনে, আজ আমি তেমনি তোমাকে ভুলিব। ‘নাসূল্লাহা ফানাসিয়াহুম’ আয়াতের ব্যাখ্যায় শীীীরইই এই প্রসগ্গটি ইনশাআল্লাহ্ সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

## বনী ইসরাঈলের নি‘আমত প্রাপ্তি

##  الْحْلَمْيَكْ

89. ‘হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! তোমাদের উপর অবত্তীর্ণ নি‘আমতরাজীর কথা স্বরণ কর। অনন্তর নিচয় আমি নিখিল সৃষ্টির উপরে তোমাদিগকে মর্যাদা দিয়াছিলাম।’

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘‘ালা বনী ইসরাঈল জাত্কেকে তাহাদের পৃর্ব-পুরুবদের প্রতি ইতিপূর্বে প্রদত্ত নিআমতের কথা শ্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি বে সকল নি‘আমাত প্রদান করিবার মাধ্যমে তৎকালীন জাতিসমূহের উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান
 জন্য প্রেরণ করা এবং তাহাদের প্রতি বিপুলসং্থ্যক आসমাनী কিতাব নাयিন করা- উক্ত



 जाহািগকে (ঢৎকাनীন) অना সকল জাতির উপর মনোনীত করিয়াছি।’

তিনি অন্যত্র বলেন :


‘आার (লেই সग<্যের কথা স্যরণ-ব্যাগ্) যথন মৃসা তাহার জাতিকে বলিল- হে আমার জাতি! তেমাদের প্রতি প্রদত আল্লাহ্র নি'আমাতকে তোমরা ম্যরণ কর। মগন তিনি তোমাদদর মষ্য হইতে বিপুন সং্যাক লোককে নবী বানাইয়াছ্ন, ঢোমাদিগকে র্রাজ্য-পরিচালক বানাইয়াহ্ন এবং অন্য কোন জাতিকে যাহ প্রদান করেন নাই, তাহা তোমাদিিগকে প্রদান কর্রিয়াছ্ন।
准




 খালিদ হইতেও অনুক্রপ ব্যাখ্য বর্ণিত হইয়াহে।
 শ্রেষ্ঠত্ন প্রদান কর্রিয়াছিলেন’ উপরোক জায়াजাংশশর এইক্রপ जর্থ করা সঠিক নহহ। বরং তিনি


 প্রমাণিত সত্য। আन्নাহ্ ত'আালা বনেন.ঃ




রাখিবে। আর তোমরা আল্মাহ্র প্রতি ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিবে। অन্যান্য আসমানী কিতাব প্রাধ্তগণ যদি ঈমান আনে, তবে উহা তাহাদের জন্যে কল্যাণকর ও মক্গলজনক হইবে।'

সাহাবী হযরত মুর্যিয়া ইব্ন হায়দাতুল কুশায়রী (রা) হইতে ‘মুসনাদ’ এবং 'সুনান’ শ্রেণীর গাদীস সংকলনসমূহে বর্ণিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তোমরা হইতেছ সত্তরতম উম্মাত। আল্পাহ্র নিকট তোমরা সকল উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতত্ম উম্মাত।’

উপরোক্ত বিষয়ে বিপুন সংখ্যক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।
للنَّ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসক্গে সেইখলি আলোচিত হইবে।
কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈল জাতির শে শ্রেষ্ঠত্বের কथা বর্ণিত হইয়াছে, উহা ু্বু বিশেষ কোন দিক দিয়া সেই যুগের সব জাতির উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্। উহা দ্বারা কোনক্রমে প্রমাণিত হয় না শে, তাহারা সর্বদিক দিয়া সর্বযুগ্গে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিল।’ ইমাম রাযী উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা গ্রহণবোগ্য নহে।

কেহ কেহ আবার বলেন- বনী ইসরাঈল জাতি সর্বयুগের সর্বজাতির উপরই শ্রেষ্ঠত্ লাভ করিয়াহে। কারণ, আল্নাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে বিপুল-সংখ্যক ব্যক্তিকে নবূওতের মহা-সপানে সম্মানিত করিয়াছেন।’ ইমাম কুর্তুবী স্বীয় তাফসীরে উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, সকল জাতি কথাটি ব্যাপক। অথচ বনী ইসৃরাঈল জাতির সৃষ্টির পৃর্বে আগত নবী হयরত ইব্রাহীম (আ) ছিলেন তাহাদের সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠীত। আবার তাহাদের আগমনের পর আগত নবী মুহাম্পদ মুস্তাফা (সা) ছিলেন जকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তিনি ইইতেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বকালের সর্বদেশের সমগ্গ মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আল্মাহ্ তাআলার শাত্তি ও রহ্মতের ধারা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক।

## 

8৮. সেইদিনকে ডয় কর यেদিন কেহ কাহারও জন্য কোন ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে না, কাহারও জন্য কোন সুপারিশ কবৃল ইইবে না; কাহারও কোনরূপ বিनिময় গৃহীত ইইবে না; এমনকি তাহারা কোনই সাহাय্য পাইবে না।

তাফস্সীর ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে বনী ইসরাঈন জাতিকে প্রদত্ত নি’আমাত্ত বা দানসমূহের কथা তাহাদিগক্ক স্মরণ করাইয়া দিবার পর আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিনের দীর্ঘ ও কঠোর শাস্তির ব্যাপারে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিত্ছেন। আয়াতে তিনি বলিতেছেন- কিয়ামতের দিনে কেহ কাহারো সামান্যত্ম উপকারও করিতে পারিবে না। কেহ কাহারো জন্যে সুপারিশও করিতে পারিবে না। কোনোর্রপ মুক্পিপণের বিনিময়ে কাহাকেও দোयখের আযাব হইতে মুক্তি প্রদান কর্াা হইবে না। অার অন্য কোনো উপায়েও কেহ সাহায্য কাছীর (১ম খঙ্ড)—৫৪

পাইবে না। অতএব সেই দিন তথা সেই দিনের আযাব সম্বন্ধে তোমরা সতর্ক হও এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে মহাসত্য তথা কুরআন মজীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

喠 অর্থাৎ কেহ কাহারো কোনো উপকার করিতে পারিবে না। এইরূপে অন্যত আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
 তিনি আরো বলিতেছেন :
 মহা-ওরুত্ণপূর্ণ কার্य থাকিবে যাহা তাহাকে অপরের কথা ভাবিতে অবকাশ দিবে না।’

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ
 جَازِ عَنْ وَالده شـيْيًْا ـ
‘হে লোকসকল! স্বীয় প্রতিপালক প্রহুকে তোমরা ভয় করো এবং ব্যদিন না পিতা স্বীয় পুত্রকে আর না পুত্র স্বীয় পিতাকে কোনোর্রপ উপকার করিতে পারিবে, সেই দিনকে ভয় করো।

শেষোক্ত আয়াত দ্বারা সুম্পষ্টরপপে প্রমাণিত ইইতেছে যে, কিয়ামতের দিনে পিতা-পুত্রের কেহ কাহারো কোনোর্রপ উপকার করিতে পারিবে না।
 গৃ২ীত হইবে না। এইর্রপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ
 কোনো উ্পকার করিতে পারিবে না।'

দোযখবাসীগণের বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন :
 সুপারির্শকারী আর না আছে কোনো অন্তরন্গ বন্ধু।'
 না এবং উহার বিনিময়ে কাহাকেও মুক্তি প্রদান করা ইইবে না।

এইর্ূপে অন্যত্র আল্মাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :

$=$
‘যাহারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারী থাকিয়াই মরিয়াছে, তাহাদের কেহ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করিতে চাহে, তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন :

‘যাহারা কাফির হইয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে মুক্তি পাইবার বিনিময়ে প্রদান করিবার জন্য যদি পৃথিবীর সমুদয় বব্గু এব্ং তৎসহ উহার সমপরিমাণ আরো স্পদ তাহাদের অধিকারে আসিয়া যায়, তথাপি উহা তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’

তিনি আরো বলিতেছেন :
 করিতে চাহে, তथাপি উহা তাহার নিকট হইতে গৃইীত হইবে না।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :

‘অতএব, আজ তোমাদের নিকট হইতে (মুনাফিকদের নিকট হইতে) আর অন্য কাফিরদের নিকট হইতে কোনর্রপ মুক্তিপণ গৃহীত হইরে না। তোমাদের বাসস্থান হইতেছে দোযখ। উহাই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী। আর উহা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান!’

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আহ্লে কিতাবণণ যদি আল্নাহ্ তা'আলার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনে, তাহাকে বে হিদায়েত দিয়া তিনি পাঠাইয়াছ্ন, উহার প্রতি যদি তাহারা অনুগত না হয় এবং এই অবস্থায়ই যদি তাহারা কিয়ামতে আল্লাহ্র সম্মুথে উপস্থিত হয়, তবে না কোন আ丬্মীয়ের আয্রীয়তা আর না কোন প্রতাপশানী ব্যক্তির সুপার্রিশ তাহাদিগকে কোনরূপ উপকার করিতে পারিবে। অনুর্রপভাবে তাহাদের নিকট হইতে কোনর্গপ মুক্তিপণ, হউক না উহা পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণ, তাহাও গৃহীত হইইবে না। অনুর্রপভাবে অন্যত্র আন্মাহ্ তা‘আলা বলিয়াছ্নে :
 (তোমরা আমার পক্ষ হইতে প্রদত্ত নি'আমাতসমূহের একাংশ অপররের জন্যে আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর।) বেদিন না কোনর্রপ ক্রয়-বিক্রয়, না কোনর্পপ বন্ধুত্৭ আর না কোনক্রপ সুপারিশ কার্यকর থাকিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন :
 থাকিবে!'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সুনায়দ আব্dাস (রা) বলেন- عـدل অর্থাৎ বিনিময়; মুক্তিপণ। সুদ্দী বলেন- কোনর্রপ عدل
（মুক্তিপণ）－ই আল্নাহ্ ত‘আলাকে ع⿰氵ل（ন্যায় বিচার）হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। কাফির ব্যক্তি পৃথিবীর সমপরিমাণের স্বর্ণও যদি স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাহে，তথাপি উহা গৃহীত ইইবে না।

আব্রু রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম心 অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবুল আলীয়া হইতে ধরাবাহিকভাবে রবী‘ ইব্ন আনাস ও আবূ জা‘ফর রাযী
 ইব্নে আবূ．शাতিম বলেন－আবূ মালেক，হাসান，সাঈদ ইব্ন জারীর，কাতাদাহ এবং রবী‘ ইব্ন আনাস হইতেও উক্ত শব্দের উপরোক্ত্র্প ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আবদুর রায়্যাক বলেন－হयরত আলী（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম তায়মীর পিতত，ইবরাহীম তায়্মী，আ‘মাশ ও সুফিয়ান সাওরী আমার নিকট এক দীর্ঘ হাদীসের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ：
 ইবাদত ও ফরय ইবাদত। উমায়র ইব্ন হানী হইতেও ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্ন আবুল্ল আতিকাহ্ ও ওলীদ ইব্ন মুসলিম অনুর্রপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই ক্ষেত্রে উক্তি শব্দের ঐ্রপ্রপ তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য নহে। আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাথ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত शছইয়াছে，উহাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। নিস্নোক্ত হাদীস দ্বারাও আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমर्থिত হইয়াছে ：উমাইয়া বংশীয় জনৈক সিরীয় বুযুর্গ আমর ইব্ন कায়স মুল़াঈ， আবদুর রহমান，হ্মায়দ ইব্ন আবদুর রহমান，আনী ইব্ন হাকীম，নাজীহ ইবৃন ইবরাহীম ও ইমাম．ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ！একদা নবী করীম（সা）জিজ্ঞাসিত হইলেন－হে

，لاهم ينصرون ，অর্থাৎ কেহৃই তাহাদের প্রতি সহ্রদয় হইয়া তাহাদিগকে সাহাय্য করিবে না এবং আল্লাহ্র আयাব হইতে ．মুক্তি দিবে না। ইতিপৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে，কিয়ামতের দিনে কোন আয্মীয় বা প্রতাপাब্বিত ব্যক্তি তাহাদের্ প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে উ－পকৃত করিতে পারিবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোনোর্পপ মুক্তিপণও গৃহীত ইইবে না। এই সকল পন্থায় উপকৃত হইবার জন্য তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করা হইতেছে তাহাদিগের প্রতি কৃপা－প্রদর্শন। আর তাহাদের প্রতি কোনোক্রপ কৃপা－প্রদর্শনই করা হইবে না। না তাহারা নিজেরা নিজেদের আর না অপরে তাহাদের কোনো উপকার বা সাহায্য করিতে পারিবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা＇আলা বলিতেছেন ：
 না কোনো সাহাय্যকারীর সাহাय্য থাকিবে।＇অর্ধাৎ আল্লাহ् ত‘‘আলা कাফিরদের ব্যাপারে কোনোর্প মুক্তিপণ বা সুপারিশ গ্রহণ করিবেন না। তাই কোনো মুক্তিদাতা কোনো কাফিরকে ঢাঁহার আयাব হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারিবে না। ফলে কেহ তাঁহার আযাব হইতে রেহাই পাইবে না। সেদিন কেই কোনো কাফিরকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাচাইয়া নিজের আশ্রয়ে রাখিবে，না আর রাখিবার ক্মমতাও কাহারো থাকিবে না। এই সম্বঞ্ধে আল্নাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ：

[^15]
## তিনি আরও বলেন :

 শাস্তির সমতুন্য শার্তি কেহ প্রদান করিবে আর না তাঁহার বাঁধনের ন্যায় বাঁধন কেহ দিতে পারিবে।' তিনি আরো বলিতেছেন :
 পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বরং আজ তাহারা অনুগত ও আছ্মসমর্পণকারী সাজিয়াছে।'

তিনি আরও বলিতেছেন :

‘তাঁহারা আল্লাহৃকে ত্যাগ করিয়া যাহাদিগকে অন্তরঞ বন্ধু ও উপাস্যরূপে গহণ করিয়াছিল, (আজ) তাহারা তাহাদিগকে কোনো সাহায্য করিতেছে না? কেন আজ তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াহে?’
 বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- "উহার অর্থ হইতেছে, আজ তোমরা (কাফিরদের কৃত্রিম বন্ধুরা) আমার আযাব ইইতে কাফিরদিগকে কেনো বাঁচাইতেছ না? অসষ্ভব! অস্ভব!! উহা তোমাদের পক্ষে সষ্ববপর নহে।'

ইমাম ইব্ন জারীর لاینـصـرون এইই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন- সেইদিন যেইর্রপ তাহাদের জন্যে কোনো সুপার্রিশকারী থাকিবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না, সেইক্পপে কোনো সাহায্যকারী তাহাদিগকে সাহাय্য করিতে আগাইয়া আসিবে না। সেইদিন পারস্পরিক বক্ধুত্ব, উৎকোচ, সুপারিশ এবং সাহায্যের সকল পথ রুদ্ধ ইইয়া যাইবে। সেইদিন মহাপরাক্রমশালী ও মহা ন্যায়-বিচারক আল্মাহ্ তা‘আলাই একচ্ছ্র বিচারক হইবেন এবং তিনি পাপের পরিবর্তে উহার সমতুল্য শান্তি আর পুণ্যের পরিবর্তে উহার বহহ্ুণ পুরক্কার প্রদান করিবেন।

## আলোচ আয়াতাংশের ন্যায় অন্যত্র আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

```
و
```

'থামাও তাহাদিগকে! তাহাদিগকে নিশয় জওয়াবদিহী করিতে হইবে। তোমাদের কী ইইইল শে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বরং আজ তাহারা অনুগত ও আ丬্মসমর্পণকারী।’


8৯. (সেদিনের কথা স্মরণ কর) यখন আমি তোমাদিগকে ফিরাউন গোত্র হইতে মুক্তি দিলাম। তাহারা তোমাদিগকে নৃশংস শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করিত ও
 বিরাট পরীক্শা ছিল।
৫०. যখन आমি তোমদের জন্য নদীকে বিতক্ত করিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম ও ফিরাউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করিলাম, তখন তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্মাহ্ তা‘আলা ফিরাউনের নৃশংসত্ম লোমরর্ষক অত্যাচার হইতে বনী ইসরাঈল জাতিকে মুক্ত করিবার কথা তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছেন। ফিরাউন বনী ইসরাঈল জাতির সদ্যপ্রসূত পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিত। ইহা ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত এক মহাবিপদ। হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল জাতিকে নির্বিঘ্নে সযুদ্র অতিক্রম করাইয়া এবং ফিরাউন ও তদীয় লোক-লক্করকে উহাতে ডুবাইয়া মারিয়া আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈল জাতিকে এই মহাবিপদ হইতে মুক্ত করেন।

বনী ইসরাঈল জাতির উপর ফিরাউনের পক্ হইতে উপরোক্ত হিং্সত্ম অত্যাচার নামিয়া আসিবার পশাতে একটা স্বপ্ন সক্রিয় ছিল। একদা ফিরাউন স্বপ্নে দেখিল- ‘বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে একটা অগ্নিপিও বহির্গত হইয়া মিসরু-দেশীয় ফিরাউন বংশীয় কিব্তি লোকদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিল। উহা বনী-ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহে প্রবেশ করিল না।' ফিরাউনের স্বপ্ন ব্যাঋ্যাকারীগণ তাহাকে বলিল- ‘উক্ত স্বপ্নের অর্থ এই শে, বনী ইসরাঈল গোত্রের একটা লোকের হাতে একদা তাহার রাজত্ব ধ্ণংস হইয়া যাইবে।’ স্বপ্নদর্শণে এবং ব্যাখ্যা শ্রবণে ফিরাউন অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। স্বপ্নের ব্যাথ্যাকারীগণ কর্তৃক তাহার নিকট উহার ব্যাখ্যা *রর্ণিত হইবার পরে লোকদের্ মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল বে, ‘বনী ইসরাঈল জাতি তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাঁার নেতৃত্রে তাহারা নির্যাতন হইতে মুক্তি নাড করিয়া স্বাধীনত ও সম্মানের অধিকারী ইইবে।' ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কিত হাদীছে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। 'সূরা তৃ-হা’-এর ব্যাখ্যায় ইনশা আল্লাহ্ উহা বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, অতঃপর ফিরাউন বনী ইস়রাঈল গোত্রের নবজাত পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিতে এবং কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিল। সে বনী ইসরাঈল গোত্রের লোকদিগকে চরম অবমাননাকর কঢোর পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করিতেও আদেশ দিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা ফিরাউনের বনী ইসরাঈল গোত্রের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিবার এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিবার ঘটনাকে তাহাদের উপর নিপতিত বিপদের ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সূরা ইব্রাহীমে উহাকে তাহাদের উপর নিপতিত বিপদ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র বিপদ হিসাবে উ়ল্নেখ করিয়াছেন। সূরা-ইবরাহীম-এ আল্পাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

‘তাহারা তোমাদের উপর জघন্যতম নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাইত, তোমাদের' পুত্র-সন্তানদিগকে মার্রিয়া ফেনিত এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিত।’
‘সূরা-কাসাস’-এ ইনশাআল্লাহ্ এতদসম্পর্কিত ব্যাথ্যা আসিবে। আল্লাহৃই সাহায়ক ও সাহাय্যকারী।

يسومـون অর্থাৎ- তাহারা অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইত। আবূ-উবায়দাহ্ উহার ঐর্রপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। আরবরা বলে سে সে তে তাহার خطة خسف গায়ে অত্যাচারের চিহ্ লাগাইয়া দিয়াছে, সে তাহার উপর অত্যাচার চালাইয়াছে’। কবি আমর ইব্ন কুল্ছুম বলেন :

'বাদশাহ্ যখন প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়, আমরা তখন কোনক্রমে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইতে দিব না।'

কেহ কেহ বলেন- يـسـو مـون نی্থাৎ তাহারা স্থায়ী ভাবে অত্যাচার চালাইত। আরবগণ বলে- ســــمـة الـنـنم চারণভূমিতে স্থায়ীভাবে বিচরণশীল ছাগ-পাল। ইমাম কুরতুবী উহার ঐরূপ অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত নি‘আমাত-বিশেষকে স্মরণ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তিনি আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈল গোত্রের পুত্র সন্তানদের নিহত হইবার এবং তাহাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত পরিত্যক্ত হইবার ঘটনাকে ফিরাউনের নৃশংসতম অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনার ব্যাথ্যা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, সূরা-ইবরাহীমের আয়াত
 করাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাই, তিনি পরবর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদিগকে ফিরাউনের হত্যা করিবার এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত রাখিবার ঘটনাকে তাহার নৃশংসত্ম অত্যাচার ও নিপীড়নেন ঘটনা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্মাহ্ তা‘আলার একাধিক নিয়ামত বিবৃত হইতে পারে।
(ফিরাউন) শব্দটি মিশরের প্রত্যেক কাফির সুম্রেটের সাধারণ নাম বা উপাধি। সে عملق (অমালীক) বংশীয়। এই বংশীয় লোকগণ আমালীকা নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে
 বা উপাধি। তেমনি كسرى (কিস্রা) শব্দটি প্রত্যেক পারস্য সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। অনুর্দপভাবে تبـع (তুব্বা) শব্দটি ইয়ামান দেশের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। তদ্রুপ نجــشـى (নাজাশী) শব্দটি হাবশ (আবিসিনিয়া) দেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। অনুরূপভাবে بـطلـــوس (বাতলীয়ূস) শব্দটি ভ়ারতীয় উপ-মহাদেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা.উপাধি।

যাহা হউ়ক, হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ফিরাউনের নাম ছিল مـصـعب ابـن الـريـان (ওয়ালীদ ইব্ন মূসআব ইব্ন রাইয়ান)। কেহ কেহ বলেন- তাহার

নাম ছিল যুস্জাব ইব্ন রাইয়ান। সে ছিন আমাनীক ইব্ন আওদ ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইবৃন নৃহ-এর বংশষর। তাহার উপনাম ছিন আবূ মুর্রা। মূলত সে ছিল পারস্য দেশীয় ইসতাখার

 বলেন ঃ ‘ফिরার্ৰনের লোকজনের অমানুর্ষিক নির্যাতন হইতে তোমাদ্রে পিতৃ-পুরুস্যদিগকে আমার মুক্তি প্রদান করিবার কাজ তোমাদের প্র আমার এক মश নি‘আমাত ও উপকার।’ উক্ত অংশের ব্যাথ্যায় হযরত ইবৃন आাব্বাস (রা) হইতে আनী ইবৃন আবূ তাল্হা বর্ণনা
 ‘निয়ামত দান ও টপকার।’ মুজ্জাহিদ, আবুল আनীয়াহ, আবূ মালিক, সুদী প্রমুখ ব্যক্তিগণও উशার অনুল্রপ বাখ্যা বর্ণনা কর্য়াছেন।

 আল্লাহ ত'অালা বলেন :



তিনি আরো বলেন :

 ঘ্बाরা পরীक্ण কন্রিয়াহি।

ইমাম ইবূন জারীীর বলেন- অধিকাশ্ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জারবরা কাহাকেও অমभল ও বিপদ-আাপদদ পতিত করিবার जর্থে বनिয়া থাকে-- بـلوته (অাंম তাহাকে
 जर্থে তাহানা বनिয়া থাকে-بليته



 ইব্ন आবূ সাनমা বলেনः

$$
\begin{aligned}
& \text { جزى إلله بـالاحسان مـا فعلا بكم } \\
& \text { وابـلاهمـا خير البـلاء الذى يـيلـو }
\end{aligned}
$$


 থাকেন, তাঁशদিগক্কে লেই নি'আমাত ও মগল দান করুন।’

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- ‘এইস্থলে কবি উভয় অর্থ্রেই সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। কারণ, তিনি বলিতেছেন- আল্লাহ্ ত‘আলা যে নি‘আমাত দ্বারা বান্দাকে পরীক্মা করিয়া থাকেন, তাহাদের দুইজনকে যেন সেই নি‘আমাত দান করেন।’

কেহ কেহ বলেন" ${ }^{\prime \prime}$ সমষ্টি দ্বারা আল্লাহ্ তাআললা ফির্রাউনেন পক্ষ ইইতে বর্নী ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত সেই মহা বিপদের অর্থাৎ তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করা ও কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দেওয়ার প্রতি ইগ্গিত প্রদান করিতেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ : بلاء শব্দের শেষোক্ত ব্যাখ্যাই হইতেছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাখ্যা"। শেষোক্ত ব্যাথ্যা অনুयায়ী আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে- ‘আর উহাতে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর তরফ ইইতে आগত মহাবিপদমূলক পরীক্ষা নিহিত ছিল।'

অर्थाৎ ফिরাউনের হাত হইতে আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিবার পরও মৃসা (আ)-এর সুহিত তোর্মাদের দেশ ত্যাগ করিবার কালে আমি সমুদ্রের .পানিকে তোমাদের জন্য বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এই বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলা অন্যান্য স্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা ওআরা’তে উহা বিশদর্ধপে বর্ণিত হইয়াছে। সংথ্মিট্ট স্থানসমূহে উহ্গা আল্দাহ চাহেন তো বিস্তার্রিতভবেে আর্লোচিত হইবে।
 তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার দুর্লংঘ প্রাচীর স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সমুর্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিলাম। ঢোমরা উহা স্ধচক্ষ প্রত্যক্ষ করিতেছিলে- যাহাতে উহা তোমাদের অন্তরকে অতিশয় ঢৃষ্す ও অনন্দিত এবং তোমাদের শত্রুদিগকে চরমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে।

আলোচ্য आায়াতের ব্যাখ্যায় आমর ইব্ন মায়মৃন আওদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, মুআপার ও আবদুর রায়যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন মায়মূন বলেন- 'হयরত মূসা (আ)-এর বনী ইসরাউল জাতিকে সক্গে লইয়া মিশর ত্যাগ করিবার সংবাদ ফিরাউনের কানে পৌছিবার সন্গে সগ্গে সে স্বীয় লোকজনকে আদেশ দিল—রাত্রিতে মোরগ ডাকিবার সঙ্গ সন্গে মূসা ও তাহার লোকজনের পশ্চাদ্ধাবনের উস্দেশ্যে তোমাদিগকে রওয়ানা হইইতে হঁইবে। সেইদিন রাত্রিতে মোরগ ডাকিবার সজ্গে সজ্গে তাহার লোক্জন জাগিয়া উঠিল। সে একটি ছাগল যবাই করিয়া লোকদিগকে আদেশ করিল, আমি এই ছাগলের কলিজা ভঙ্কণ শেষ করিবার পৃর্বেই ছয় লক্ষ কিব্তীকে আমার পার্শ্বে সমবেত দেথিতে চাই। আদেশ অনুযায়ী তাহার ছাগ-यকৃৎ ভক্ষণ শেষ হইবার পূর্বেই কিব্তি বংশীয় ছয় লক্ষ লোক তাহার চতুষ্পার্প্পে সমবেত হইল। এদিকে হযরত মূসা (আ) দরিয়ার নিকট প্ৗৗছিলে য়ূশা’ ইব্ন নূন নামক তাহার জনৈক সঙ্গী বলিল- আপনার প্রভু আমাদিগকে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন? তিনি দরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন- ‘তোমার সম্মুখ’ দিকে।’ ইহাতে লোকটি স্বীয় অশ্বকে জোর করিয়া সমুদ্র প্রবেশ করাইল। উহা তাহাকে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌছিল। অতঃপর উহা তাহাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে সে পুনরায় হযরত মূসা কাছীর (১ম খけ)—৫৫
(আ)-কে বলিল, ‘হে মৃনা! আপনার প্রভু আমাদিগকে কোন্নিকে অপ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন? আল্লাহ্র কসম! আপনি মিথ্যা বলেন নাই; আপনি মিথ্যা বলেন নাই।' এইর্রপে পে তিনবাs। সমুদ্রের তলদেশে অশ্ব নামাইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর আল্লাহৃ তাআআলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন, 'তুমি স্বীয় লাঠি দিয়া সমুদ্রের পানিকে আঘাত করো।' তিনি তাহাই করিঢেন। সমুদ্রের পানি বিভক্ত হইয়া গেল। পানির প্রত্যেকটি ভাগ বিরাট পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া গেল। হयরত মূসা (আ) সঙ্গীণসহ সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। ফিরাউন সদলবলে হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সঙীদের পশাতে চলিল। হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সঙীদের সমুদ্দ অত্ক্রম করিবার পর সে তাহার দলবল যখন সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া গেল, তখন আল্লাহ্ ত|‘আলা সমুদ্রের পানির উভয় খগ্ডকে পরম্পর মিলিত করিয়া দিলেন।


এই আয়াতাংশে বিবৃত হইই়াছে।' পূর্বসূরী একাধিক ব্যাখ্যাকারও অনুর্মপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ষथাস্থানে. উহা আনোচিত হই়়েে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে বে, বনী ইসরাঈল সহ হযরত মূসা (আ)-এর সমুদ্র পার হইবার উপরোক্ত ঘটনা আত্রার দিনে অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ, তারিখে ঘটিয়াছিল। হযরত ইবন জুবায়র, আইউব, আদ্দুল ওয়ারেছ, আফ্ফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, 'নব়ী করীম (সা) মদীনায় আগম করিয়া দেখিতে পাইলেন বে, ইয়াহহদীগণ ‘আध্তা’র দিনে রোযা রাখে। তিনি তাझ্মদের নিকট জিজ্ঞাস়া করিলেন- কোন্ উপলক্ষে ত়োমরা এই দিনে রোযা রাখ। তাহারা বলিল- এই দিন একটি ওভ দিন। এইদিনে আল্মাহ্ ত‘‘আলা বনী ইসরাঈল
 রোयা রাখিত্তে। अंবী করীম (সা) বলিলেন- হযরত মূসা (আ)-এর সহিত যতটুকু ঘনিষ্ঠ সপ্পর্ক তোমাদের র্রহিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকততর ঘনিষ্ঠ সশ্পর্ক আমারে রহিয়াছে। এই বলিয়া নবী করীম (সা) নিজে আখুরার রোयা রাখিলেন এবং সাহাবীদিগকে ঐ্ৰিনে রোযা রাখিতে আদেশ দিলেন।

ইমাম বুখারী;ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আইউব সাখ্ত্তিয়ানী হইতে অড্নিন্ন উর্ধ্রত়ন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকভবে ইয়াयীদ রক্কাশী, যায়দুল আমীয়্যা, সালাম ইব্ন সাनীম, আব̨ রবী’ ও আবূ ইয়া‘‘া •মুসেলী বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) , বলিয়াছ্ছে- আল্লাহ্ তা‘আলা আత্তায়. অর্থ্ণৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে সমুদ্রের পানিকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।' উক্ত হাদীস স়নদের দিক দিয়া দুর্বল। কারণ, উহার অন্যত্ম রাবী যায়দুল আমীয়্যা একজন দুর্বন রাবী। তাঁহার উস্তাদ ইয়াयীদ রক্কাশী:ত্দপেক্ষা অধিকতর দুর্বন রাবী।

## বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা

## 

#   

৫). आামি यখन মূসাকে চল্লিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দিলাম, অত়ঃপর তোমরা বাছूর পূজক হইয়াছ: ফলে আত্রপীড়ক ছিলে।
৫२. অতঃপর ইহা সত্তেও আমি তোমাদিগকে ফমা করিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞ इअ
৫৩. তারপর आমি মৃসাকে হক ও বাতিন্লে পার্থক্য সৃষ্টিকারী গ্থন্থ প্রদান করিয়াছি যেন তোমরা পথপ্রাঙ্ট হও

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াত্রয়ে আল্নাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত কত্খুন নিআমতের কথ্থা অহাদিগকে শ্বরণ করাইয়া দিতেছেন। হর্যরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কর্ত্ক নির্ধারিত চল্মিশ দিন ব্যাপী মুয়াকাবা তথা অনन্য সাধনা সম্পাদন করিতে যান, তখন তাহারা বাছুর-পূজায় লিষ্ত হইয়া পড়ে। আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। তিনি তাহাদিগকে হিদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিন করেন। এই. সকল দানই ছিল তাহাদের প্রতি. প্রদত্ত আল্লাহ্ তা‘আলার নি‘আমাত। আল্মাহ্ ত‘আলার নির্দেশে হযর্ত মৃসা (আ)-এর মুরাকাবা তথা অনন্য সাধনায় রত হইবার ঘটনা এবং তাহার উপর তাওরাত নাযিল হইবার ঘটনার উভয়ই ঘটিয়াছিল বনী ইসরাঈল সহ হযরচ মূসা (আ)-এর দরিয়া পার হইবার ঘটনার পর। সূরা আ‘রাফ-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও চল্লিশ দিনব্যাপী সাধনা সंম্পন্ন করিবার জন্যে হযরত মৃসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলা নির্দেশ প্রদান করিবার ‘কথা বর্ণিত হইয়াছে :
 রাত্রি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম এবং তৎসহ দশ রাত্রিকে যুক্ত করিয়াছিলাম।"

কেহ কেহ বলেন- উক্ত চল্মিশ রাত্রি ছিল পূর্ণ যিল-কাদা মাস ও যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। তাওরাত নাযিল হইবার ঘটটনা যে হযরত মূসা (আ)-এর নদী পার হঁইবার পর ঘটিয়াছিন, আ’রাফে উল্নেখিত ঘটনা পরপ্পরা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। এত়দ্ব্যতীত নিস্নোক্ত আয়াত দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়।
"আর পূর্ববর্তী জাত্সিমূহকে ধ্বংস্স করিয়া দিবার পর মূসাকে কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম। উহা ছিল লোকদের জন্যে জ্ঞানদায়ক বাক্যাবলী. হিদায়েত ও রহহমাত। অিই আরশায় যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।
 পার্থক্য প্রদর্শনকারী তাওরাত কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম। এইন্থলে الفرقان ও الكتاب ঊভয় শব্দের তাৎপর্য একই অর্থাৎ তাওরাত কিতাব'। কেহ কেহ বলেন, الفرقان শক্hের পূর্বে
 বিশেষণরূপে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে।' উক্ত ধারণা অপ্রহণযোগ্য। কেহ কেহ: বলেন- উভয়় শক্দের
 হইয়াছে।. একই পদবাচ্যের নির্দ্রেশক একাধিক সমার্থক শক্দের একট্টিকে অপরটির সহিত সংতোজক অব্যয় حـرف الحطف দ্বারা সংতোজিত করিবার’ প্রক্রিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে বহুন্ প্রচলিত। কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { وقـدمـت الاديم لراقشــــهـه } \\
& \text { فـالفـى قولها كذبـا ومـينا }
\end{aligned}
$$

‘আর আমি (লিখিত) পরিপক্ক পঙ-চর্মকে উহার লেখকের সম্মুথে উপস্থ্থিপিত করিলাম। সে তাহার (সেই মহিনাটির) কথাকেুমিথ্যা ও অসত্য বলিয়া দেখিতে পাইল।'



‘जना! शिन्দ नाমীয় মহিলাটি এরং সে য়ে স্থানে অবস্থান করে সেই স্থান্টি কতই না ভালো। হিন্দের অনুপস্থিতির কারণে বিরহ'ও বিচ্ছেদ নামিয়া আসিয়াছে !'
 একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। কবি আন্তারা বলেন :
": "আমি তো বসত বাটির পুরাতন ধ্ণংসাবশেষ় দেখ্যিয়া বাচিয়া আছি। উম্মে- হায়ছম নাম্য়় মহিনার মৃত্যুর পর উহা বিরান ও জনশূন্যু হইয়া রহিয়াছ়ে।
 উহার একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিতি করিয়াছেন।

## 


৫8. অতঃপর यখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, হে জাতি, নিচয় তোমরা গো-বৎস পৃজা কর্রিয়া आয্মপীড়ক হইয়াছে। তাই তোমরা পরস্পরকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজ প্রভুর নিকট তওবা কর। তোমাদের প্রডুর নিকট ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ। অতঃপর প্রজু তোমাদের তওবা কবূল করিলেন। নিচ্চয় তিনি সর্বাধিক ফ্যমাশীল ও বড়ই মেহেরবান।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতিঁর গো-বৎস পৃজার প্রায়চিত্তের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।
 بـاتَّخَذكُمُمُ الْعجْلْ গো-বৎস পৃজার প্রবণণত যখন দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিন, তখনই হযরত মৃসা (আ) তাহাদিগকে উহা বলিয়াছিলেন।' তিনি আরো বলিয়াছেন- ‘বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি হর্यরত মূসা (আ)-এর উপরোক্ত সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইবার পর তাহারা স্বীয় পাপাচারের বিষয় অনুশ্যেচনা করিয়াছিন এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে আকুল আবেদন জানাইয়াছিন। নিম্নোক্ত আয়াতে তাহাদের এই তওবা ও ইসৃত্তিফারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে:

"আর যখন তাহারা অনুশোচিত ইইল এবং বুঝিতে পারিল বে, তাহারা বিপথগামী ইইয়া গিয়াছে, তখন বলিল- আমাদের প্রভু यদি আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন না করেনেন এবং আমাদিগকে ক্স্যা না করেন, তবে আমরা অনিবার্যরূপে চরম ক্র্ত্ঞ্তস্ত হইব।"

আবুল আলীয়া, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও রবী’ ইবৃন আনাস বলেন- অর্থাৎ ‘তোমরা ষ্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করো।’ আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করো- এই কথা দ্বারা বনী ইসরাঈল জাতিকে হযরত মূসা (আ) এই বিষয়ের প্রতি ইপ্তিত দান করিয়াছিলেন বে, স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করতত তাঁহার সৃষ্টিকে পৃজা করিয়া তোমরা জঘন্যত্ম পাতকে পতিত হইয়াছ। এখন উহার পূজা ত্যাগ করিয়া সেই মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরিয়া আস, তাহার নিকট তওবা কর এবং তাহার ইবাদত করো।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে সাঈদ ইব্ন জারীর, কাসিম ইব্ন আবূ আইউব, আসবাগ ইব্ন যায়দ আল আর্রাক ও ইয়াयীদ ইব্ন হার্রন- এই অভিন্ন উর্ধতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন র্রপ অধ্তন সনদাংশে ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম

ইব্ন আবূ হাত্মে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আল্মাহ্ ত়‘আলা বলিলেন, তাহাদের তওবা এই যে, তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় পিতা বা পুত্র যাহাকেই পাইবে, তাহাকেই কোনর্রপ দয়াথ্রদর্শন ব্যতিরেকেই হত্যা করিবে। তাহারা তাহাই করিল। তাহাদের গুনাহের খবর হযরত মূসা (আ) ও হাক্রন (আ)-এর নিকট সম্পূর্ণর্রপে প্রকাশিত না হইয়া থাকিলেও যেহেতু উহা আল্লাহ্ ত‘আলা বে নির্দেশ় প্রদান করিলেন, তাহা তাহারা পালন করিল। আল্লাহ্ তাআলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় শ্রেণীর লোকদের গুনাইই মাফ করিয়া দিলেন।' উক্ত হাদীস ফিতনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বিশেষের একটা অংশ মাত্র। সূরা ত্বাহা-এর ব্যাথ্যায় উহা আল্নাহ্ চাহেন তেে সম্পূর্র্রূপে বর্ণিত হইবে।

হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আবূ সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার, আবদুল করীম ইব্ন হায়ছাম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ ত‘আলার নির্দেশে স্বীয় লোকদের প্রতি পরশ্পরকে হত্যা করিতে নির্দেশ দিলেন। যাহারা গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট তাঁহার নির্দেশ প্রদানের সংবাদ পৌছিলে তাহারা একত্রে বসিয়া উক্ত নির্দেশ কার্যকর করিবার পক্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। যাহারা গো-বৎস পৃজা ইইতে পবিত্র ছিল, অতঃপর তাহারা তরবারি হস্তে ধারণ করত অপরাধীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। এই সময়ে ঘন অন্ধকার তাহাদিগকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। অন্ধকার কাটিয়া গেলে তাহারা দেখিতে পাইন, সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছে। যাহারা নিহত হইল এবং যাহা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের উভয় ল্রেণীর লোকদের জন্যেই আল্মাহ্ তাআলার দরবামেে তওবা মঞ্জর হইল।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ ইইতে ধারাবাহিক ভাবে কাসেম ইব্ন আবূ বোর্রা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ বলেন- আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশের পর বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা আপন পর নির্বিশেশে তর্বারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে হযরত মূসা (আ) স্বীয় বশ্ত্র দ্বারা ইপিত করত হত্যাকার্য বন্ধ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন। তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া দিল। দেখা গেল সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছে। আল্মাহ্ তা‘আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ)-কে জানাইয়া দিয়াছিলেন- আর নহে, তুমি স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ। এই সময়েই হयরত মূস়া (আ) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইশারা করত হত্যাকার্य বন্ধ করিবার জন্যে বনী ইসরাঈলদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত আনী (রা) হইতেও অনুর্রপ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদাহ বলেন- ‘বনী ইসরাউল জাতির প্রত়ি কঠোর নির্দেশ প্রদত্ত হইল। নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা ছোরা দিয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। তাহাদের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে গৃহীত হইল। অতঃপর তাহাদের হস্ত হইতে ছোরাসমূহ ভূমিতে পতিত হইল। এইভবে হত্যা ্্রক্রিয়া বন্ধ হইল। জীবিত ব্যক্তিগণের জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে তওবা এবং নিহত ব্যক্তিদের জন্যে শাহাদত লিথিত হইল।’

হাসান বসরী বলেন- ‘এক সূচ্চিভেদ্য অন্ধকার বনী ইসরাঈল জাতিকে ছাইয়া ফেলিল। তাইার্রা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে অন্ধকার তিরোহিত হইয়া গেল। উক্ত হত্যাক্রিয়া তাহাদ়্ের জন্যে আল্মাহ্ তা'অালার নিকট তওবা. হিসাবে গৃইীত হইল।'

সুদ্দী বলেন- 'আল্লাহ্র তরফ হইঢে নির্দেশ আসিবার পর অপরাধী ও নিরপরাধ সকনেইই তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। অপরাধী ও নিরপরাধ উভয় শ্র্রেণীর সকল
 জাতি সম্পূর্ণরূপপ ধ্ধংস হইবার উপক্রম হইল। এই সমत়़ হयরত মূসা (আ) ভ হयরত হারূন (আ) দোয়া করিলেন - হে প্রভু! বনী ইসরাঈল জত্তিকে ধ্ধংস কর্যিয়া দিয়াছ। হে প্রডু! অবশিষ্ট লোকদিগকে তুমি বাঁচাও।’ ইহাতে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে অস্ত্র সংবরণ কর্রতে আদেশ দিলেন এবং তাহাদের তওবা কবৃল করিলেন। অপরাধী ও নিরপরাপী উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে যাহারা নিহত হইল, তাহারা শহীদ বলিয়া আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট পরিগণিত হইল। আর যাহারা বাচ্চিয়া রহিল, তাহাদের তুনাহ মাফ হইয়া গেল।

准 হইবার ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে।

যুহ্রী বলেন- ‘বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি যখন পরপ্পরকে হত্যা করিবার নির্দেশ আসে, তখন তাহারা হযরত মূসা (আ) সহ ময়দানে সমবেত হইয়া একে অপরকক তরবারি ও ছোরা দ্বারা হত্যা করিতে লাগিল। এই সময়ে হंযরত মূসা (আ) হাত উঠাইয়া আল্মাহ্ তা‘আলার দরবারে দোয়া করিতে ছিলেন। এক সময়ে তাহাদের কেহ কেহ মিমাইয়া পড়িলে তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর হন্ত ধারণ করত উহাতে ঝুলিয়া পড়িয়া অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁাকে বলিল- হে আল্মাহর নবী! आমাদের জন্যে দোয়া করুন্য! তাহারা এইর্রপ করিতে থাকিলে এক সময় আল্gাহ্ ত'‘আলা তাহাদের তওবা কুবল করিলেন এবংতাহাদের পরস্পরের হাতকে পরস্পর হইতে বিরত ও অক্ম করিয়া দিলেন। তাহারা স্বীয় হস্ত হইতে অস্ত্র ফেনিয়া দিল। এই গণহত্যা কার্যে বনী ইসরাঈল এবং হयরত মূসা (আ) বিমর্ষ ও মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ ত'আলা হযরত মৃসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন ‘ হে মূসা! তুমি কেনো চিন্তান্তিত হইয়া পড়িয়াছ? ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা আমার নিকট জীবিত আছে। তাহারা এখানে রিযিক পাইয়া আসিতেছে। আর যাহারা জীবিত রহিয়া গিয়াছে, আমি তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছি। ইহাতে বনী ইসরাঔল এবং হযরত মূসা (আ) আনन্দিত ইইলেন।' ইমাম ইব্ন জারীীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন- 'एযরত মূসা (আ) (আল্লাহ্ ত'আলা কর্তৃক নির্দিষ চল্লিশ দিন ব্যাপী বিশেয সাধনা ব্রত পালন সমাণ্ত করত) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার এবং বণী ইসরাঈল কর্তৃক পূজিত গো-বৎসটি পোড়াইয়া উহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিবার পর স্বীয় জাতি হইতে মনোনীত কিছ্ সংথ্যক লোক সঙ্গে লইয়া আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট দোয়া পেশ করিবার এবং তাঁহার নিকট ইইতে নির্দেশ লাভ করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইত্যবসরে বজ্রপাত (صـاعقة) তাহাদিগকে ধ্মংস করিয়া দিল। আল্লাহ্ ত‘আলাं পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। হयরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈন জাতির গো-বৎস পূজার কারণে আল্নাহ্র নিকট তাহাদের জন্যে ক্ষমার আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ ত‘আলা বলিলেন- তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিলে তাহাদের তওবা কবূল এবং অপরাধ মার্জনা ইইতে পারে। এর্তদ্টিন্ন অন্য কোনো পন্থায় তাহাদের তওবা কবূল এবং অপরাধ মার্জনা হইবে না।’

ইব্ন ইস্হাক বলেন- আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে ভে, ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মৃসা (আ)-কে বলিল- ‘আমরা l.ধর্য সহকারে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিব।’ হযরত

মূभा (আ) আদেশ দিলেন- याহারা গো-বৎস পৃজা ক্রে নাই, অহারা গগা-বঙসপৃজকদ্কগকে হত্যা কর্রিবে।’ ইহাতে তাহারা উন্মুক্ত প্রাত্তর্রে সমবেত হইন এবং লোকেরা তাহাদর গর্দানে তনোয়ার চালাইতে লাগিন। বিপুন সংখ্যক লোক নিহত হইবার কারণণ হযরুত মূসা (আ)
 তাহারা আল্নাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিতে নাগিল। আল্নাহ্ বনী ইসরাঈন জাতির তఆবা কবূন করিলেন এবং তাহদিগকে মাফ করিয়া দিলেন। इয়ত মূনা (অ) তনোয়ার চালানো ব্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ফনেন তনোয়ার চানান্নে ব্ধ হইন।'

आাবদूর রহহমন ইবุন यয়़দ ইব্ন आসলাম বলেন- হयরত মূসা (আ) স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকে গো-বৎসপৃজায় লিধ্ত দেথিয়া বলিলেন, ঢোমরা স্ধীয় প্রতু প্রত্শ্রুতির (আযাবের) দিকে জপ্রসর হও। উল্নেথ্য বে, মাত্র সতর জন नোক গো-বৎস পৃজা
 (जা)-এর কথায় অপরাধীগণ বলিল- হে মূসা! তওবার কি কোনো পথ নাই? তিনি বলিলেনহ্যা, আছে। ঢোমরা একে অপরকে হত্যা করিবে। ইহাই তোমাদের সৃৃিক্র্তার নিকট তোমাদের জন্যে কন্যাপকর। ইহাতে তিনি তোমাদের দিকে করুণাা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং जোমাদের ఆनाइ মাফ করিবেন।। তিনি নিপ্য় তওবা কবূলকারী, কৃপাপরায়ণ। তাহারা একে
 অभকার নামিয়া आসিয়াছিন। তাহারা অক্ধকারে হাতড়াইয়া একে অপরকে ধরিয়া হত্যা করিতে লাগিন। লোকেরা অক্ধকার নিজ্রেদের অজ্ঞাতে স্বীয় পিত ও স্ষীয় ভ্রাতকেও হতা করিতে

 করুন! এইল্রপপ यাহারা জীবিত ম্রহিল, তাহাদদর তఆবা কবূল হইন।' অতঃপর আবদুর র হহমান ইব̣ন যায়দ ইব্ন আসৃলাম নিম্নাত্ত আয়াতংশ ভিনাওয়াত করিয়া ওনাইয়াছেন :

## 

## O O (OT)

৫৫. जার যथन ঢোমরা বनिলে, ‘হে মূসা! জাল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেথিয়া आমরা কিদ্দেতেই ঈมান জানিব না, ঢখन তোমাদ্রে উপর্র বজ্রপাত হইন এবং তোমরা উহা প্রত্যা্ক কর্তিতেছিলে।
৫৬. মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান কর্রিলাম बেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাए্সীর ঃ আলোচ আয়াত্দয়ে আাল্লাহ্ তাঅালা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদও তাহার


তা‘আলাকে চর্ম-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল যে, তাহারা চর্ম-চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে না দেখিলে হযরত মূসা (আ)-এর কথা বিশ্বাস কাররবে না। তাহাদের এই দাবী ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কারণ, চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাহাদের অবাধ্যতা ও অযৌক্তিক দাবী জ্ঞাপনের কারণে আল্লাহ্ তা আলা তাহাদিগকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর হ্যরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। ইহা ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট দান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন
 হইতেছে- প্রকাশ্যভাবে, চ'র্ম চক্ষু দ্বারা।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল ফুআয়িরিছ আব্বাস ইব্ন ইসহাক ও ইবরাহীম ইব্ন তিহ্মানও উক্ত শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছ্ছে। কাতাদাহ এবং রবী‘ ইব্ন আনাসও অনুর্ণপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ।

রবী‘ ইব্ন আনাস ইইতে আবূ জা‘ফর বর্ণনা করিয়াছেন যে, রবী‘ ইব্ন আনাস বলেন'হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা‘আলার সহিত কালাম করিবার উদ্লেশ্যে গমন করিবার কালে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে সত্তর জন লোককে নিজের সহিত লইবার জন্যে মনোনীত করিয়াছিলেন। তাহারা যথাসময়ে তাহার সহিত গন্তব্যস্থলে গমন করিল। এক সময়ে তাহারা একটি কালাম ওনিতে পাইল। ইহাতে তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষরূপে চর্ম-চক্ষু দ্বারা না দেখিলে তোমার কথা বিশ্বাস করিব না। অমনি একটি বিকট শব্দ তাহাদের কানে আসিল। উহাতেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইইল।'

পবিত্র মক্কায় বক্তৃতা প্রদান করিবার কালে মারওয়ান ইব্ন হাকাম একদা বলেনন :
 আগত ধ্পনি বা শ্ব। সুদ্দী বলেন- উহার অর্থ হইতেছে অগ্নি।
 একাংশ মরিয়া গিয়াছিল এবং আরেকাংশ উহাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। অতঃপর মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পুনর্জ্রীবিত হইইয়াছিন। তৎপর দ্বিতীয়াংশ মরিয়া গিয়াছিল এবং পুনর্জীবিত প্রথমাংশ উহাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ! এইরূপে দুই দলেরই প্রত্যেকে পালাক্রমে অপরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন- ‘বনী ইসরাঈলের লোকেরা আকাশ হইতে আগত আগুনে মরিয়া যাইবার পর হযরত মূসা (আ) আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন- প্রভু হে! আমি স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব? তুমি তো তাহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। তিনি আরো বলিলেন :

"তুমি চাহিলে পূর্বেই তো তাহাদিগকে এবং আমাকে ধ্পংস করিয়া দিতে পারিতে। আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে পাপ করিয়াছে, উহার কারণে তুমি কি আমাদিগকে ষ্ণংস করিয়া দিবে?’
কাছীর (১ম キণ্ড)—৫৬

ইহাত আল্মাহ্ তাআলা হযরর মূসা (আ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাইলেন বে, ‘ইহার্যাও গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল।’ অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পুনর্জীবিত হইবার পর এই সকল লোক পৃথিবীতে চলাফের্রা কর্রিয়াছিন এবং জীবন-যাপন করিয়াছিল। তাহারা কিক্রপে জীবিত থাকিয়া পৃথিবীতে চলাফেরা করিতেছে একে অপরকে
 ¿- এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলেন- উহাতে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত উপর্রাক্ত নিআমতের কथা আল্লাহ্ তা‘আলা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী’ ইব্ন আনাস বলেন- তাহাদের মৃত্যু ছিন তাহাদের পাপের কারণে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক আরোপিত শাশ্তি। উক্ত শাশ্তি ভোগ করিবার পর দুনিয়াতে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত বয়স পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে তাহারা পুনর্জীবিত হইয়াছিল। কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মুহাম্দদ ইব্ন ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমা ইব্ন ফ্যল, মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- ‘হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈন জাত্রি নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত দেখিয়া, স্বীয় ভ্রাতা হयরত হার্রন (আ) ও সামেরী নামীয় গো-বৎস পূজার প্ররোচক ব্যক্তিকে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া এবং পৃজ্তিত গো-বৎসকে পোড়াইয়া দরিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে শীর্ষস্থানীয় সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করত তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা আল্মাহর নিকট চল; স্বীয় অপরাধের জন্যে তাঁার নিকট তওবা কর এবং যাহারা এই স্থানে থাকিয়া যাইতেছে, তাহাদের জন্যেও আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর। তোমরা রোযা রাখ, শরীরকে পাক কর এবং কাপড়কে পবিত্র কর।' তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া সিনাই অঞ্চলের তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা ইইলেন। আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে এইস্গানে নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া (চল্নিশ দিন ধরিয়া) বিশেষ ইবাদাতে নিপ্ত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত আদেশ পালন করিবার নিমিত্তই তিনি সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রসগত উল্লেখযোপ্য যে, আল্নাহ্ তা‘আলার তরফ হইতে আদেশ না পাইয়া তিনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইতেন না। উক্ত সজ্র ব্যক্তি পথিমধ্যে তাহাকে বলিল- হে মূসা! আমরা স্বকর্ণে স্বীয় প্রতুর কালাম ঐনিতে চাই। তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমদের ইচ্মা পৃরণ করিবার জন্যে দাবী জানাইবে। ग্যরত মূসা (আ) বলিলেন- আমি ?:হা করিব। যখন তিনি পর্বতের নিকটে পৌছিলেন, তখন এক খও মেঘ ঢাঁহার মাথার উপর আসিল। অতঃপর উহা সম্্র পর্বতকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পর্বতের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি সभীদিগকে তাহার নিকটে যাইতে বলিলেন। আল্নাহ্ তাআলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বনিত্ন, তখন তাঁহার লনাট্দদশে একটি প্রশস্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতি বা নূর পতিত হইত.। উক্ত জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কোন মানুষের পক্ষে সষ্যবপর ছিন না। তিনি নিজের সম্মুখে পর্দা টানিয়া দিলেন। তাঁহার সझীগণ তাঁার নিকটে চলিয়া গেল। তাহারা মেঘের ছায়ার তंলে পৌছিয়া সিজদায় রত হইল। এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্ ত‘আলা তাঁহাকে কোন্ কার্য করিতে আদশে করিতেছেন, কোন্ কার্य করিতে নিষেধ করিত্ছেন্ন; বলিতেছেন- ইश কর; উহা করিও না। কালাম শেষ হইবার পর হযরত মৃসা (আ)-এর মাথার উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল এবং তিনি সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

তাহারা তাঁহাকে বলিল- আমরা আল্ধাহকে চর্ম-চক্ষে না দেখিয়া তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না। ইহাতে তাহাদের উপর বজ্র পতিত হইয়া তাহাদের সকলকে ধ্ণংস করিয়া দিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি আরয করিলেন- প্রভু হে! আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি কি আমার অনুগামী এই সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্ধংস করিয়া দিতে পারিতে। আমি যাহাদিগকে সংগে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাদের কেইই জীবিত নাই। বনী ইসরাঈল জাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া আমি তাহাদিগকে কি ঊত্তর দিব? তাহারা কিসের ভিত্তিতে আমার কথ্যা বিশ্বাস করিবে? তাহারা ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কি আমাকে বিশ্বাস করিবে? প্রভু হে! আমরা তোমার নিকট তওবা করিতেছি।’ তিনি এইর্গপে আল্মাহ্ ত‘‘আলার দরবারে কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোয়ায় আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট বনী ইসরাঈল জাতির পক্ষে তাহাদের গো-বৎস পৃজার অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্যে আবেদন জানাইলেন। আল্নাহ্ ত‘আলা বলিলেনতাহারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিলে একমাত্র সেই অবস্থায় তাহাদের অপরাধের মার্জনা ইইতে পারে।

ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস্ সুদ্দী বলেন- ‘বনী ইসরাঈল জাততি পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার মাধ্যমে তাহাদের গো-বৎস পৃজার মহাপাতক হইতে তওবা করিবার এবং আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের সেই তওবা কবূল করিবার পর আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন- তিনি যেন বনী ইসরাঈল জাতির সকল লোককে লাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা তথায় গো-বৎস পূজা এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্যে আল্নাহ্ তা‘আলার নিকট ফ্ফমা চাহিবে। হযরত মূসা (আ) উক্ত নির্দ্রে মুতাবিক তাহাদের মধ্যে হইতে সত্তর জন লোককে বাছিয়া নিজের সষ্মুখে আনিলেন। তাহারা স্বীয় অপরাধের জন্যে ফমা চাহিবে এই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে•সগ্গে লইয়া আল্নাহর দরবারে রওয়ানা হইলেন। অতঃপর সুদ্দী পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।
之-l এই আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির্র স্বচক্ষে আল্লাহ দর্শন সম্পর্কিত অयৌক্তিক ও অসভ্ভব দাবীর কথা উল্লেখ করিতেছেন। অবশ্য সমগ্গ বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্ তা‘আলাকে চর্ম চক্ষে দেথিবার জন্যে দাবী জানাইয়াছিল এবং জিদ ধরিয়াছিল- উক্ত আয়াতের এইর্রপ ব্যাথ্যা থুব কম তাফসীরকারই বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে যাহাদের উপরোক্ত অযৌক্তিক জিদ ও দাবীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ছিল হযরত মূসা (আ) কর্তৃক মনোনীত ও আল্নাহর নিকট উপস্থাপিত সত্ত্র জন শীর্ষস্থানীয় বনী ইসরাঈল গোত্রীয় লোক।

ইমাম রাयী স্বীয় তাফসীর এন্থে এই স্থলে একটি অদ্রূত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উপরোক্ত সত্তর ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তাহারা পুনর্জীবিত হইবার পর হযরত মূসা (আ)-কে বলিল- ওহে মূসা! তুমি আল্লাহর কাছে যাহা চাও, তিনি তাহাই তো তোমার জন্য মঞ্জর করিয়া থাকেন। তুমি দোয়া কর যেন তিনি আমাদিগকে নবী বানাইয়া দেন। হযরত মূসা (আ) তাহাই করিলেন এবং আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার দোয়া কবৃল করিলেন।’

ইমাম রাयী কর্ত্ণ বর্ণিত উপরোক বর্ণনা মোটেই গহণব্যেগ্ নহে। কারণ, হ্যরত মৃসা


 স্বচক্ষে আল্লাহকে দেথিয়াছিন।’ তাহাদ্রে উক্ত দাবী একটা চরম ভ্রান্তি বৈ কিছু নহে। কারণ,
 ইইয়াছিলেন। এমতাবস্হায় সেই সস্ত্র জন লোক কিক্রেপ উহা লাভ করিতে পার্য?

আলোচ্য আয়াতদ্য়ে ব্যাখ্যার आর একটট দিক রহিয়াছে। आবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইবন आসनाম आনোচ आয়াতদ্ম্য়র ব্যাখ্যায় বলেন- 'ছযরত মূসা (অা) তঅওরাত কিতাবসছ বनी ইসরাঈল কওমের নিকট ফিরিয়া গিয়া তহাদিগকে গো-বলস পৃজায় লিষ্ দেখিয়া নির্দেশ দিলেন ব্যে তাহারা পরুপ্পর পরু্পরকে হত্যা করে। তাহার তাহাই করিল। আল্লাহ তাহাদের তওবা কবৃন করিলেন। অতঃপর 心িনি তাহাদিগক্ক বলিলেন- এই হইতেছে অান্নাহর কিতাব তাওরাত। উহাত আন্লাহ্ ত'অানা কত্খলি কর্य সম্পাদন করিবার জন্যে তোমাদের প্রতি আদেশ প্রদান কর্রিয়াছেন এবং কত্খলি কার্ব ইইতে বিরত থাকিবার জন্যে তোমাদিগকে নির্দ্রে
 আল্নাহকে প্রত্ক করিব, ত্তক্ষণ তোমার কথা মানিব না। তিনি আমাদের সম্মুৰ্ে উপস্থিত হইয়া বनिলেন- ইহ आমার কিতাব, তোমরা উহাকে আাকড়াইয়া ধর।’ ওহহ মৃসা! আল্লাহ্



 जাসিন। বজ্রপাত্ তাহাদ্রে সকনের মৃত্য घটিন। जতঃপর আল্লাহ্ ত'আানা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন।’ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আবদদুর রহমান ইবৃন যায়দ ইব্ন আসলাম
 धनইয়াছেন।

আবদूর রহমান ইবৃন যায়দ ইব্ন আসাম বলেন- ‘অতঃপর হযরত মূ সা (অা) जাহাদিগকে বনিলেন- তোমরi আা্নাহর কিতষকে আাকড়াইয়া ধর। जাহার় বলিন- না;
 प্রামাদের কি. হইবে? আমাদের এই ইইয়াছ্ছ বে, আমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইয়াছি। एযরত মূসা (जা) পুনরায় বলিলেন- তোমরা আাল্লাহর কিতাবকক আাকড়াইয়া ধর। তাহারা
 পাঠাইলেন। তাহারা তাহাদের উপর পর্বত উঠাইয়া ধরিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বরা প্রমাণিত হয় বে, বনী ইসরাছন জাতি পুনর্জীবিত হইবার পরও তাহাদের প্রতি শ<্রীঅাতের আদেশ- নিষ্বে প্রযুङ্ত হইয়াছিন। ফ্কীছ মাওয়ার্দী এই বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরর্প্র বির্রাধী দুইটি অভিমত উন্ন্নেখ কর্যিযাছ্নে :
(১) বেহেতু ঢাহাদের সষ্ূূথ্থ আখিরাত্রে বিষয়সমূহ তথা অদৃশ্য বিষয় পরিষ্কার হইয়া দেখ্গ দিয়াছছ, তাই তাহাদের প্রতি শারীীাত্র আদেশ-নিষেষ প্রযুক্ত হইবার পক্ষে কোন যুক্তি

ছিল না। অদৃশ্য বিবয়সমূহ তাহাদের সষ্ৰেখ সুপরিষ্ষুট হইয়া দেখা দিবার পর উহা তাহাদের বিশ্ধাস করার কোন সার্থকত বা মৃন্য ছিন না বিধায় তাহাদর পরীকা শেষ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্शায় দীলের প্রতি অনুগত হইবার জন্যে তাহাদের প্রতি আদেশ প্রদান করা অटৌক্তিক ও जনর্থক ছিন। এইই্রপ অব্যেক্তিক ও অনর্থক আদেশ প্রদান আল্মাহ করেনেন নাই, করিতে পারেন ना।
(২) ‘যেহেহু 区্ঞান সশ্পন্ন কোন ব্যক্তিই দীন ও শরীঅতের প্রব্যেজ্যতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না, পারা অভ্যীক্তিক। তাই তাহারাও পুনর্জীবিত হইবার পর দীন ও শারীजত পালন করিবার জন্যে আদিষ্ঠ হইয়াছিন- অাদিষ্ঠ হওয়া যুক্তিসभ্ণও ছিন।’ ইমাম কুরহুবী বলেন.ঃ "টপর্রোত দুইটি অভিমতের শেবোক্ত অতিমতই স্ঠিক ও সমর্থনযোগ্য। কারণ, বনী
 দেওয়া এইর্木প কো घট্না নহে, যাহার কারণ তাহারা দীন তथা শাহ্ধীঅতের বাধ্যবাধকত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। ইতিপপৃর্বে তাহারা অতিশয় ওরুত্ণতূণ্ণ অनৌকিক অনেক घটননা

 ও উহাকে মানিয়া চলিবার জন্যে আল্ধাহ् ত'অানার পক্ক হইতে তখনও .তহারা জাদিষ ছিন।’


##  



 নিজেদের উপর অত্যাচার কর্রিতেছিন।' -
 করিয়া লইবার. বিষয় উল্নেখ করিবার পর আলোচ্য আয়াত ও তৎপরবর্তী. আয়াত্সমূহ্ছ তাহাদ্রর প্রতি প্রদত বিতিন্ন নি'আমাত সম্পর্কে বর্ণনা কর্যিয়াছ্ছে।
 তোমাদিগকে ছয়া প্রদান কন্য়য়াছি্নাম।


 জন্যে অज্র মেঘমানা ছারা ছায়া প্রদান করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতাশশ ঢাহাই বিবৃত্ত इইয়াছ্।

ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে গোনয়োগ ও বিপদ-অাপদ সম্পর্কিত হাদীলে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন- "অতঃপর
 করিলেন। ইসাম ইবৃন আবূ হত্ম বলেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা), রবী’ ইবৃন আনাস, आবূ
 কাতাদাহ বলেন ঃ বনী ইসরাগ্ল জাতিকে প্রখর রোদ্র ইইতে বাচাইবার জন্যে আল্নাহ্ ত‘‘অালা বনতূমিতে তাহাদের মাথার ঊপর মেষমানা দিয়া ছায়া প্রদান কর্য়য়াছিলেন।' ইমাম ইব্ন জারীর বনেন, অন্য এক দল ব্যাখ্যাকার বनिয়াছেন- বনী ইসরাঋলেের প্রতি ছয়া থ্রদানকারী মেষমাनা आকাশে সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা অধেক্শ অধিকত্র শীতন ও আরামদায়ক ছিন।

মুজাহিך ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন অাবূ নাজীহ্ আবূ হূ্যায়ফা, আবূ হাতিম, ইবৃন অাবূ शাতিম आলোচ্য আয়াতংশের ব্যাথ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন বে, সুজাহিদ বলেন, आলোচ্য আয়াতাং়শ উল্লেথিত লেঘমানা আকাশ দৃশ্যমান নেখমানা ছিল না। বযং উহা ছিল লেই
 বনী ইসরাদ্ জাতি ছাড়া অন্য কাহারো টপর অা্ধাহ্ অ'অালা উপরোক্ত লেঘমালা দিয়া ছ:য়া প্রান করেন নাई।

আবূ হ্যায়ফা হইতে ধারাবাহিকভবে মুছন্না ইব্ন ইবরাহীম, ইমাম ইবৃন ইব্যাহীী ও


 হইতে অধিকতর সুদৃশ্য, সুদ্দর ও আরামদায়ক ছিন।’ আন্নাহই শ্রেষ্ঠতম অ্ঞানী।

হয়ত ইবৃন जাব্বাস (রা) ছইতে ধারাবাহিক সনদ̆ ইব্ন জুরায়জ; হাষ্জাজ ইবৃন মুহাম্মদ
 আয়াত্ বে মেষমালার বিষয় উন্নেগিত হইয়াছে, উহা ছিন আকাশে সাধ্রাণত দৃশ্যমান वেষমানা অপেক্ষা অধিকতর শীত্ ও আরামদায়ক। নিল্নোত্ত আয়াতে শে মেঘমমানার কথা বিবৃত হইয়াছে, উহা ছিন লেই মেঘমালা ঃ

 লেখমানার ছায়ায় পরিবৃত অবস্शায় তাহাদর নিকট आiগমন করিব্বে?’

হয়ত ইব্ন আব্মাস (রা) আরও বনেন- উক্ত মেঘমানার মধ্যে থাকিয়াই বদরের যুফ্ধের
 পাত্তর বনী ইসরাभলের সহিত ছিন।
 সানওয়া' নাযিল কর্য়াছিনাম।

## 

‘মান্না' কি বস্তু? এই সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ বিভিন্নর্রপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত
 হইতেছে এক প্রকারের বস্ুু, যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে রাত্রিতে বৃক্ষপত্রে পতিত হইত। তাহারা সকাল বেলায় উহার কাছে গিয়া যতটুকু ইচ্ছা খাইত। মুজাহিদ বলেন ঃ الــمن । হইতেছে ভক্ষণোপযোগী আটালো বৃক্ষ নির্যাস। ইক্রামা বলেন ঃ نــــل। ইইতেছে আকাশ ইইতে পতিত এক প্রকারের শিশির বিন্দুবৎ বস্তু। উহার স্বাদ ফলেলর গাঢ় রসের স্বাদের ন্যায়।' সুদ্দী বলেন ll এক প্রকারের খাদ্য বা পানীয়, যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে আকাশ হইতে
 বননী ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহের ছাদের উপর তুষারের ন্যায় প্ৰতিত হইত। উহা দুগ্ধ অপেক্ষা ওভ্রতর এবং মধু অপেক্ষা মিষ্টতর ছিল। ঊহা ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় ধরিয়া আকাশ ইইতে পতিত হইত। প্রত্যেক ব্যক্তি উহা হইতে মাত্র একদিনের প্রয়োর্জন পরিমাণে গহণ করিতে পারিত। তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে গ্গহণ করিলে ইহা পঁচিয়া যাইত। তবে সপ্তার্হের ষষ্ঠ দিনে তাহারা দুই দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ‘মান্না’ একত্রে লইতে পারিত। কারণ সপ্তাহের সপ্তম দিন ছিল তাহাদের ঈদের দিন। সেই দিন তাহারা জীবিকা উপার্জন করিবার জন্যে বাহিরে যাইতে পারিত না।

বনী ইসরাঈলের জন্যে উপরোক্ত 'মান্না’ নাযিল হইত তীহ প্রান্তরে। রবী' ইব্ন আনাস বলেন- 'মান্না' হইতেছে মধুর ন্যায় .এক প্রকারের পানীয় যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে তাহাদের উপর নাযিল হইত। তাহারা উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিত্র্- ওয়াজ্রে্র্র ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, 'মান্না’ হইতেছে পাতলা রুটির ন্যায় এক প্রকারের স্বচ্ছ আহার্य। আমের শা‘বী ইইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, ইসর়াঈল, আবূ আহমদ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা ক়রিয়াছেন যে, শা’বী বল্দেন- মধু হইতেছে সত্তর প্রকারের; 'মান্না'-এর মধ্য হইতে এক প্রকার। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসল্নাম বলেন- 'মান্না' হইতেছে মধু। কবি উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সল্ত-এর কবিতায় উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তিবি বলেন :

‘আল্নাহ্ তা‘আলা দেখিলেন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবার মতো একস্থানে অবস্থান করিত্ছে। সে স্থানে না আছে খাইবার মতো কোন শস্য আর না আছে কোন ফল । তাই তিনি

উহা (মান্না) নাযিল করিলেন। উহা ভোরবেলায় তাহাদের নিকট আসিত। তাহাদের নিকট আগত মেঘ প্রকৃতপক্ষে মধুর চাক ছিল। উহা ছিল প্রবহমান মধু, সুমিষ্ট পানি এবং মশক ভরিয়া লইবার মতো সদ্য-দুহিত দুপ্ধ।'

মোটক্থা এই বে, তাফসীরকারগণ উক্ত শক্দের পরস্পর কাছাকাছি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছছন। কেহ কেহ উহাকে পানীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্যত বলা যায়, আল্মাহ্ তা'অানা বনী ইসরাঈন জাতিকে বিনা পরিশ্রমের দান হিসাবে বে খাদ্য বা পানীয় অথবা অন্য কোন নি‘আমাত দান করিয়াছিলেন, উহাই হইতেছে (আ। জ্ঞানী। الــــن শক্দের বে ব্যাখ্যা তাফস্সীরকারগণণর নিকট অধিকতম পরিচিত, তদনুयায়ী উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত্ত না করিয়া অবিমিশ্র অবস্থায় খাইলে উহাকে সুমিষ্ट খাদ্য বা আহার্य বলা যায়। পক্ষান্তরে, উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উহাকে মিষ্ট পানীয় বলা যায়। তবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা 'l শব্দ দ্বারা তুধু উপরোক্ত
 শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয় বে نـــــ -এর অন্তর্ভুক্ত, নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইবনে উমায়র ইব্ন হহয়াইরিছ, সুফিয়ান, आা়ূ নাইম ও ইমাম রুখারী বর্ণনা করেন- নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ব্যাঙের ছাতাও এক প্রকারের মান্না। উহার নির্য়াস চক্ষু রোগের পক্ষে হিতকর্।'

ইমাম আহ্মদ উপরোক্ত হাদীসকে অন্যত্ম. রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে অভিন্ন.উর্ধ্ধত্ন সনদাংশে এবৃং ঢাঁহার নিকট হইতে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ভিন্ন সনদে বর্ণ্না করিয়াছেন । একমাত্র ইমাম আবূ দাউদ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উহাকে উপরোক্ত রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমাঁয়র হইতে অভ্ন্ন উর্ধ্নতন সনদে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম বুখ্খারী এবং ইমাম মুসল্সিম উহীৗকক ‘আমর ইব্ন হহয়াইরিছ ইইতে খারারাবাহিকভাবে হাস়ান উরনী, হাকাম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমাহ, মুহাশ্যদ ইব্ন आমর, সাঈদ ইব্ন আমের, ঈঁবূ উবাদাহ ইব্ন আবূ সাকার, মাহমুদ ইব্ন গায়লান ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ খেজুর ফল জান্নাতের ফল। উহাতে বিষনাশক ক্ষমতা রহিয়াছে। আর ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগে হিতকর।

ইমাম তিরমিযী ভিন্ন অন্য কোন মুহাদ্সিস উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। তিনি উক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেেন "উক্ত হাদীস মাত্র একটি মাষ্যমে বর্ণিত্; তবে উহা গ্রহণবোগ্য। উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী মুহাশ্মদ ইব্ন মুহাম্यদ ইব্ন আমর হইরে সাঈদ ইব্ন আমেরের মাধ্যমে ভিন্ন. অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।.তবে হুযরত সাঈদ ইবৃন যায়দ (রা), হयরত আবূ সাঈদ (রা), হযরত জাবির (রা) ইইতেও অনুর্রপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।.

হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, কাতাদাহ, তাল্হা ইব্ন আবদूর রহমান, কাসিম ইব্ন ঈসা, আস্লাম ইব্ন সাহ্ন ও আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন আহমদ বসরীর উদ্ধৃতি দিয়া হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন- ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের 'মান্না'। উহার রস চোখের রোগের পক্ষে উপকারী।

উপরোক্ত হাদীস একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সনদের অন্যত্ম রাবী তাল্হা ইব্ন আবদুর রহমান হইতেছেন তালহা ইব্ন আবদুর রহমান সালমী ওয়সেতী। তাঁহার আরেক নাম আবূ মুহাম্মদ। কেহ কেহ বলেন, উক্ত তালহা ইব্ন আবদুর রহমান ইইতেছেন আবূ সুলায়মান আল মুআদ্দাব। হাফিজ আবূ আহ্মদ ইব্ন আদী তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন‘তানহা ইব্ন আবদুর রহমান কাতাদাহ হইতে অসমর্থিত অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন।’

হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, ইব্ন হিশাম, মুহাম্দদ ইব্ন বিশার ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন : একদা কিছू সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, ব্যাঙের ছাতা হইতেছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার রস চক্ষের পক্ষে হিতকর। আর, খেজুর জান্নাতের ফল। উহা বিষদোষ নাশক।

ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন বিশার হইতে অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং অন্যর্রপ অंষস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহাকে হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবূ বিশৃর জাফ্র ইব্ন আয়াস, ত’বা, ऊনদর, ও মুহাশ্মদ ইব্ন বিশারের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, খালিদ হায়্যা, আবদুল আললা ও মুহাম্মদ ইব্ন বিশারের সনদে উহার তধু ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত অংশকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ উহার ত্রু থেজুর সম্পর্কিত অংশ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উহার ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত ও খেজুর সম্পর্কিত উভয় অংশই হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইবৃন হাওশাব, মাতার আল ওয়াররাক, আবূ আবদিস সামাদ ইবৃন আবদুল আযীয ইব্ন আবদুস সামাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন বিশার প্রমুখের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে শাহর ইব্ন হাওশাব যেহেতু হ্যরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস তনিবার সুযোগ পান নাই, তাই厄ৎকর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন (منقطـ) । নিস্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মষ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই।

হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন গানাম, শাহর ইব্ন হাওশাব, কাতাদাহু, সাঈদ ইব্ন আবূ আক্রা, আবদুল আ‘লা, আলী ইব্ন হুসায়ন দিরহামী ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় ‘সুনান’ সংকলনের ওয়ালীমাহ (বিবাহোত্তর ভোজ) পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা নবী করীম (সা) একদল সাহাবীর নিকট आগমন করিয়া তাহাদের একজনকে এই বলিতে তনিলেন, ব্যাঙের ছাতা ইইতেছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। ইহাত তিনি বनিলেন, 'ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার রস চোথ্রের পক্ষে উপকারী।'

উক্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে বে, শাহৃর ইবৃন হাওশাব উপরোক্ত হাদীস সরাসরি হযরত आবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা না করিয়া রাবী আবদুর রহমান ইব্ন গানাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
কাছীর (১ম খ৩)—৫৭

উপরোক্ত হাদীস হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতেও শাহর ইব্ন হাওশাব বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত জাবির ইব্ন আদ্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, জা‘ফর ইব্ন আয়াস, আ‘মাশ আসุবাত ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘ছত্রাক উদ্ডিদ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগের নিরাময়ক। আর খেজুর হইতেছে জান্নাতের ফল। উহা বিষদোষ নাশক।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবূ বাশার জা‘ফর ইব্ন আয়াস, ও‘বা, মুহান্মদ ইব্ন জা‘ফর, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় ‘সুনান’ সংকলনের ওয়ালীমা পর্বে আরো বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ছত্রাক উদ্ডিদ ইইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চোখের রোগ উপশমক।

ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ আবার উহাকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর (ইব্ন হাওশাব), আবূ বাশার ও আ‘মাশের অভ্নিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশে এবং বিভ্ন্নর্প অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম নাসাঈ এবং ইব্ন আয়াস ও আ'মাশের অভ্নি উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশ ইইতে ইমাম নাসাঈ জারীর প্রমুখের মাধ্যমে এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ আ‘মাশ হইততে সাঈদ ইব্ন আবূ সালিমা প্রমুথের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ আবার উহাকে হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা উহাকে হযরত আবূ সাঈদ থুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নুয়রা, জা'ফর ইব্ন আয়াস, আ'মাশ, আম্মার ইব্ন রযীক, লাহিক ইব্ন ছওয়াব, আব্বাস দাওরী ও আহমদ ইবৃন উছ্মানের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রरंমান ইব্ন আবূ লায়লা, মিনহান ইব্ন আমর, আ'মাশ আবুল আওয়াছ, হাসান ইব্ন রবী‘ আব্বাস দাওরী, আহমদ ইব্ন উসমান ও ইমাম ইব্ন মার্রদিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) কয়েকটি ছত্রাক উদ্ডিদ হাতে লইয়া আমাদের নিকট আগমন করত বলিলেন- ব্যাঙের ছাতা হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চক্ষুর পক্ষে হিতকর।

ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী হাসান ইব্ন রবী‘ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্রত্ন সনদাংশে এবং হাসান ইব্ন রবী‘ হইতে আমর ইব্ন মানসূরের পরবর্তী অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইযাম ইবৃন মারদূবিয়্যা উহাকে উপরোত্ত রাবী আ‘মাশ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আ‘মাশ হইত ধারাবাহিকভাবে শায়বান, উবায়দूল্লাহ ইব্ন মৃসা, হাসান ইব্ন সানাম ও আবদুল্মাহ ইব্ন ইসহাকের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সেইরূপে ইমাম নাসাঈও উহাকে উপরোক্ত রাবী উবায়দুল্নাহ ইব্ন মূসা ইইতে উপরোক্ত অভ্ন্ন উর্ধতন সনদাংশে এবং উবায়দুদ্নাহ ইব্ন মূসা হইতে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীমের অধ্ত্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইত্ও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হৃতে ধারাবাহিকভবে ঔআয়ব ইব্ন হাবহাব, হাপাদ, জুয়ায়রাহ ইব্ন আশরাস, হামদূন ইব্ন আহমদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্নাহ ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন

মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছ্নেন ঃ একদা সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মজীদে উল্লেখিত ছিন্নমূল বৃক্ষ
 কিছ সংথ্যক সাহাবী বলিলেন- সख্ভবত কুরআন মজ্জীদে উক্ত ছিন্নমূল গাছটি ছত্রাক গাছ (الكمـأة) হইবে। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন- ছত্রাক গাছ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চোখের পক্ষে উপকারী। আর খেজুর হইতেছে জান্নাতের ফল। উহা বিষেদোষ নাশক।

উপরোক্ত হাদীসের সবটুকু উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালামার মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইমাম তিরমিयী এবং ইমাম নাসাঈ ঢাঁহারই মাব্যদে উহার অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠত্ম জ্ঞানী।

উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ও শাহর ইব্ন হাওশাব বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল’ জলীল ইব্ন আতিয়্যা, আবূ উবায়দা, হাদ্দাদ, আবদুল্নাহ ইব্ন আওন আল খাররায, আবূ বকর আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন সাঈদ ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান-এর ওয়ালীমা পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ব্যাঙের ছাতা হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না । উহার রস চোখের পক্ষে উপকারী।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি রিওয়ায়েতের সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাবী শাহর ইব্ন হাওশাব সরাসরি কোন কোন সাহাবী হইতে আলোচ্য হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার উহাদের একটি সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব সরাসরি সাহাবীর নিকট হইতে নহে, বরং অপর এক রাবীর মাধ্যমে সাহাবী হইতে আল্লোচ্য হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমার (ইব্ন কাছীরের) অভ্মিত এই যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব সম্ভবত একই হাদীসকে কখনো সরাসরি সাহাবীর মুখে তুনিয়া এবং কখনো অপরের মুখে তনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঢাই, তাঁহার উভয়র্দপ বর্ণনাই সহীহ ও সঠিক। আমার এইর্রপ ব্যাখ্যা দিবার কারণ এই যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব একজন সত্যবাদী রাবী। তাঁহার সহিত সংশ্নিষ্ট. সনদসমূহ উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইতিপৃর্বে আমরা দেখিয়াছে যে, মূল হাদীসটি সাহাবী হযরত সাঈদ ইব্ন যায়দ (রা) হইতে তর্কাতীতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

## (আস্সাল্জয়া) শক্দের ব্যাখ্যা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তাল্হা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হইতেছে ভরত পক্ষীর (চড্রুই) ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। বনী ইসরাঈল জাতি উহার গোশ্ত ভক্ষণ করিত। আবূ মালিক ও আবূ সালিহ্র মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইততও মুর্রার সূত্রে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এবং একদল সাহাবী হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন : 'সাল্ওয়া' হইতেছে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাহ্যাম, কুর্রা ইব্ন খালিদ, আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারেছ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ السلوى ইইতেছে السـمـنـى অর্থাৎ ভরত পক্ষী (Quail)। মুজাহিদ, শা’বী, যিহাক, হাসান বসরী, ইক্রামা এবং রবী‘ ইব্ন আনাসও উহার উপরোক্ত র্রপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইক্রামা হইতে বর্ণিত

রহিয়াছে; ‘সাল্ওয়া’ হইতেছে জান্নাতের এক প্রকারের পাখীর ন্যায় পাখী। আকারে উহা চডুই পাখী অপপক্ষা কিঞ্চিত বৃহত্তর অথবা উহার সমতুল্য হইবে। কাতাদাহ্ বলেন- আস্সালওয়া হইতেছে রক্তিমাভ এক প্রকারের পাখী। দক্ষিণা বাতাস উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া বনী ইসরাঈল জাতির নিকট একত্রিত করিত। তাহাদের প্রত্যেকে মাত্র একদিনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, এইর্রপ সংখ্যক পাখী প্রতিদিন যবেহ করিয়া রাখিতে পারিত। অতিরিক্ত রাথিলে উহা নষ্ট লইয়া যাইত। তবে, সপ্তাহের সপ্তম দিন তাহাদের ঈদের দিন তথা ইবাদতের দিন হওয়ায় যেহেতু তাহারা জীবিকা উপার্জন করিবার কাজে কোথাও যাইতে পারিত না, তাই ষষ্ঠ দিনে তাহারা ষষ্ঠ সক্ত্য এই দুই দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখী ধরিয়া যবেহ করিয়া রাখিত। ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন- সাল্ওয়া হইতেছে কবুতরের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটাসোটা এক প্রকারের পাথী। উহা তাহাদের নিকট জড়ো হইত। তাহারা প্রতিবার উহা হইততে এক সপ্তাহের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখী ধরিয়া রাখিত।' ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে :
‘বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট নিজেদের জন্যে গোশ্ত চাহিল। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন- আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রত্ম পক্ষীর গোশ্ত ভক্ষণ করাইব। তিनি তাহাদের নিকট বায়ু প্রেরণ করিলেন। ইহা সাল্ওয়া নামক এক প্রকারের পক্ষীকে তাহাদের বাসস্থানের নিকট একব্রিত করিল। السلوى ইইতেছে السمـانـى অর্থাৎ ভরত পক্ষী। উক্ত পক্ষী এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া থাকিত। উহাদের ঘনত্ ও গভীরতা ছিল মাটি হইতে উপরের দিকে বল্নম নিক্ষেপ করিলে উহা যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত। তাহারা উহা গোপনে পরবর্তী দিনের্ জন্যেও ধরিয়া রাখিত। ইহাত় তাহ়াদের রুটি ও গোশ্ত উভয়ই পঁচিয়া যাইত।'

সুদ্দী বলেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতি তীহ মরু প্রান্তরে প্পীছিয়া হ্যরত মূসা (আ)-কে বলিল- এই স্থানে খাদ্য কোথায়? এখানে আমরা জীবনধারণ করিব কিক্গপপ? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের জন্য মান্না অবতীর্ণ করিলেন। উহা আকাশ হইতে আদা গাছের পাতায় পতিত হইত। তিনি তাহাদের উপর সালওয়াও অবতীর্ণ করিলেন। উহা দেখিতে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। তবে, আকারে ভরত পক্ষী জদ্ৰক্ষা কিধ্চিত বড় হইয়া থাকে। উক্ত পক্ষী বনী ইসরাঈলের বাসস্থানের নিকট একত্রিত হইত। তাহারা উহাদের মধ্য হইজে ম্ট্-পুষ্ট ও মোটা-লোট; পক্ষীতুলি যবেহ করিত এবং অপুট্ট ও গোশিতবিহীন পক্ষীতুরিকে ছাড়িরা দিত। উহারা چुষ্ট-পুষ্ট হইবার পর আবার তাহাদের নিকট আসিত। পুনরায় তাহারা বলিল, ইহাতো ইইजেছে খাদ্য। পানীয় কোথায়? ইহাতে আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে স্বীয় লাঠি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। ফলে উহা হইতে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত ইইতে লাগিল। বनो ইসরাঈল জাতির বারোটি শাখার লোকেরা পৃথকভবে উপরোক্ত বারোটি ঝরনার পানি পান করিতে লাগিল। পুনরায় তাহারা বলিল— এই তো হইল পানীয়। এখন ছায়া কোথায়? ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের মাথার উপর মেষ্য-পুঞ্জ রাখিয়া তাহাদিগকে ছায়া প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা বলিল— এই তো হইল ছায়া। এখন পরিধেয় বশ্ত্র কোথায? ইহাতে এমন এক পোষাক পাইল, শিษরা যের্রপ ক্রমান্নয়ে বাড়িতে থাকে, তাহাদের সেই পোষাক সেইর্দপে তাহাদের দেহ-বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া ক্রমাबয়ে বাড়িতে থাকিত। পক্ষান্তরে তাহাদের কোন পোষাকই পুরাতন ইইত না বা ছিডড়িয়া

यাইত না। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বনী ইসরাঈল জাতির সহিত সংশ্নিষ্ট উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত ইইয়াছে :


ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ এবং আদ্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন आসলাম হইতেও সুদ্দী কর্তৃক উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সানীদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে আল্নাহ্ তা‘আলা ‘তীহ’ মরু প্রান্তরে এক প্রকারের বস্ত্র সৃষ্টি করিিয়াছিলেন। উহা না পুরাতন হইত আর না ময়লা হইত। ইব্ন জুরায়জ বলেন-‘ ‘তাহাদের কেহ একদিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ন অধিকতর পরিমাণে মান্না ও সানওয়া সং্থ্রহ্ করিলে উহা পঁচিয়া যাইত। তবে জুমআর দিনে তাহার দুই দিনের মনন্না ও সালওয়া সপ্পহ্র করিতে পারিত়। টক্ত: দুই দিনের জন্যে একত্রে সংরক্ষিত খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট হইত না।'

ইব্ন আতিয়্যাহ বলেন- ‘তাফসীরকারগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, সানওয়া এক শ্রেণীর পক্ষী। কবি হাযালী ভুনক্রমে উহাকে ম্রু মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

'আর সে তাহাকে (সেই স্ত্রীলোকত্টিকে) দৃঢ়তার সহিত আল্মাহ্র কসম দিয়া বলিল- আমি যখন ম্ৗীচাক হইইতে সালওয়া (মধ্) আহরণ করি, তখন উহা যত সুস্বাদু থাকে, তোমরা নিশ্য়় তদপপ্কা অধিকতর সুস্শাদু!

উক্ত চরণণ‘দ্যেে দেখা যাইতেছে, কবি মধুকে 'সালাওয়া’ শব্দের সমার্থক মনে করিয়াছেন।'
ইমাম কুরতুু্বী বলেন- সর্বসপ্থতরূপে সালওয়া শক্দের অর্থ হইতেছে পক্ষী, এই কথা ঠিক নহে। কারণ, বিশিষ্ট তাফসীরকার ও ভাষাবিদ মূআর্রিজ বলিয়াছেন-‘সালওয়া’ অর্থ হইতেছে 'মধু'। স্বীয় দ़াবীর সমর্থনে তিনি কবি হাযালীর উ়ররোক্ত কবিতার চরণদ্বয় উপস্থাপিত কর্রিয়াছেন। তিিনি আরো বলিয়াছেন- সালওয়া শব্দটি কেনান অঞ্চলের ভাষায় মंধু অর্থে ব্যবহ্গত হইয়া: থাকে। কারণ, সালওয়া শব্দের ব্যুৎপপ্তিগত অর্থ হইতেছে শ্যান্তিদীায়ক বস্তু । মধু বেহেতু একটি শান্তিদায়ক বস্তু, তাই উহাকে সালওয়া বলা হইয়া थाকে। যেমন বলা হইয়া থাকে।
 তিনিও স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে কবি হাযালীর উপরোক্ত চরণদ্ময় উল্লেখ করিয়াছেন। السلوانت অর্থ মুক্তার দানা। মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করতত প্রেমিক ব্যক্তি টহা পান করিলে আরবগণ বলিত سـلا অর্থাৎ সে পানি মিশ্রিত মধু পান করিয়াছে।

কবি বলেন :

‘আমি মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করত উহা পান করিয়াছি। আমি যাহা পান করি, উহার আনন্দ নিচয় বে কোন সুখময় জীবনের আনন্দকে হার মানাইয়া দেয়।'

বৃষ্টির পানি মিশ্রিত মধুকে আরবগণ السلوان নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, السلوان হইতেছে 夕দরোগে ব্যবহার্य পানীয় ঔষধ বিশেষ। হদরোগে আক্রন্ত ব্যক্তি
 উপশমক নাম দিয়া থাকেন।

একদল ভাষাবিদ বলেন : الـسمـانیی শব্দটি যেরূপে একবচন ও বহবচন উভয়র্রপেই ব্যবহ্রত হয় السلوى শব্দটি সেইরূপপ একবচন ও বহুবচন উভয়র্রপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুর্রপভাবে ويـليـا ভাষাবিদ খनীল বলেন السلويـا سব্দটির একবচন হইতেছে স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত চরণদ্যয় উপস্থাপন করিয়াছেন :
وانــى لـــــــرونــى لــذــــراك هــزة

كمـا انتفض السلواة مـن بـلل القطر
'মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করিলে উহা যেরূপে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তোমার কথা মনে পড়িলে আমার মনে নিশয় সেইর্রপপ আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠে।'

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন- السلوى শব্দটি হইতে একবচন; উহার বহুবচন হইতেছে السلاوى উপরোক্ত উক্তিসমূহ ইমাম কুরতুবী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।
 বাধ্যতামূলক আদেশ নহে; বরং উহ্হ অনুমতিসূচক আদেশ। উক্ত আদেশ দ্বারা আল্মাহ্ ত'‘আলা বনী ইসর়াঈল জাতিকে তাহার নি‘আমাত্সমূহ ভোগ, করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।
 দেওয়া নি‘আíমাতকে ভোগ করিতে এবং আমার ইবাদাত করিতে আদশে করিয়াছিলাম; কিন্ুু, তাহারা উহা পালন না করিয়া আমার প্রতি অবi৩্যত্ত দেখাইয়াছিল। তাহারা আমার ইবাদতত ত্যাগ করত কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা উক্ত অবাধ্যতা দ্বারা আমার উপর কোন অত্যাচার করে নাই; বরং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত অবাধ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাদের সন্যুখে আমার অলৌকিক নিদশর্নাবলী সুপরিম্মূটরূূে প্রকাশিত হইবার পর।

বনী ইসরাঈল জাতির পৌনঃপুনিক অবাধ্যতা এবং স্বীয় নবীর নিকট আবদারের পর আবদার ঢুলিয়া তাহাকে জ্বালাতন ও উত্তক্ত করিবার ঘটনা উপ্রে বর্ণিত হইল। উক্ত ঘটনার পাশাপাশি সাইয়েদুল মুরসালীন হयরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর সাহাবীদের ঘটনা ও আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখবোগ্য। তাঁহারা বিদেশ ভ্রমণে ও গৃহাবস্থানে সব অবস্থায় ককত কষ্টই না ভোগ করিয়াছেন। তাবূকের যুদ্ধে দুর্বিষহ প্রখর রৌদ্রে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। ুধ্রু কাবূকের যুদ্ধে তাহাদের উপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট নামিয়া

आসিয়াছে? এইর্রপ দুঃসহ অবস্থা ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধেই দেথা দিয়াছে। কিন্তু, তদবস্থায় সাহাবীগণ কি করিয়াছেন? তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে কোনর্রপ বায়না বা আবদার তুলেন নাই। সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা এবং সকল মুসীবাত তাঁহারা হাসি মুখে নির্দ্বিধায় বরণ করিয়াছেন। অন্য যে কোন নবীর পক্ষে তাঁহার উম্মতের আবদার পূরণ করা যতটুকু সহজ ছিল, নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সাহাবীদের আবদার পূরণ করা তদপেক্ষা অধিকতর সহজ ছিন। একবার সাহাবীগণ ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবার পর খাদ্য বৃষ্টির জন্যে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে সবিনয়ে আবেদন জানাইলেন। নবী করীম (সা) সকলকে স্ব স্ব থাদ্য আনিয়া একস্থানে একত্রিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন। দেখা গেল, এক ডেগচী বকরীর ঝলসানো গোশত একত্রিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) প্রত্যেক সাহাবীকে উহ দ্বারা নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। সাহাবীগণ তাহাই করিলেন। কাহারো পাত্র অপৃর্ণ রহিন না। তেমনি আরেকবার পানির অভাবে সাছবীগণ ভয়াবহ কচ্টে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে মিনতি সহকারে পানির জন্যে আবেদন জানাইলেন। ঢাঁহাদের মাথার উপর একথণ মেঘ আপমন করত বৃষ্টি বর্ষণ করিল। তাঁহারা निজেরা পান করিলেন, পশ্রিগকে পান করাইলেন এবং মশকর্তেলি পানিতে পৃর্ণ করিয়া লইলেন। এই ছিল সাহাবীগণের আনুগত্যের নমুনা। উহার মধ্যে আমরা অন্যান্য সকন উম্মতের উপর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ধের একটি কারণ খুঁজিয়া পাইতে পারি। উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় হইতেছে আল্নাহ্ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যের জৃলন্ত নিদর্শন।

## 


৫৮. অনন্তর आমি যখन বলিনাম, ‘এই পল্লীতে প্রবেশ কর। অতঃপর উহার যেখান হইতে यাহা ইচ্ছ মুক্তভাবে থাও। আর সিজদাবনত হইয়া উহার দরজা দিয়া প্রবেশ কর ও বল, ক্ষমাই কাম্য। आমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব, আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞ বান্দাগণকে বাড়াইয়া দিব।'
৫৯. তারপর জালিমগণ आদিষ্ট কথাটি পরিবর্তন করিল। ফলে আামি জালিমদের উপর উর্ষ্ললোক হইতে শাষ্তি অবতীর্ণ করিলাম। কারণ, ঢাহারা পাপকার্য করিতেছিল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্দয়ে আল্মাহ্ ত'আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে পূর্ব-পুরুষদের নাফরমানীর কথা শ্মরণ করাইয়া দিয়া ভৎসনা করিতেছেন ;

হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলগণ মিশর ত্যাগ করিয়া তাহাদের পৈত্রিক ভূখতে ফিরিয়া আসার পথে আল্লাহ্ ত‘‘লা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন কাফির

অমাল্লকাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃভূমি উদ্ধার করার জন্যে। তাহারা উহা অর্ধীকার করিল। শর্রুর মোকাবেলা করিতে তাহারা সাহসী ইইল না। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে ‘তীহ’ প্রান্তরে কষ্টকর জীবন যাপনের জন্য রাখিয়া দিলেন। উহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ত‘আলার শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। সূরা মায়িদায় উক্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী, রবী‘ ইব্ন आনাস, কাতাদাহ, আবূ মুসলিম ইস্পাহানী প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ বলেন : আল্মাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে যেই জনপদটিতে প্রবেশের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা ছিল জ্রের্জালেম। আল্লাহ্ ত'‘আলা অন্যত্র হযরত মূসা (আ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন :

‘হে আমার জাতি! আল্নাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য যে পবিত্র জনপদ নির্ধার্রণ করিয়াছেন উহাতে প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না.. ইত্যাদি।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন- আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জনপদটি হইতেছে إر ي~L (উরায়হা)। এই ব্যাখ্যা হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবদুর রহহান ইব্ন যায়দের বলিয়া কথিত। সে যাহাই হউক, উক্ত ব্যাথ্যা গ্রহণযোগ্য নহহ। বনী ইসরাঈলগণ পিতৃভূমি জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে মিশর ত্যাগ করেন, উরায়হার উफ্mেশ্যে নহে। এমনকি উহা তাহাদের পথ়েও পড়ে না।

কেহ কেহ বলনেন- উক্ত জনপদ হইতেছে মিশর। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে অনুরূপ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। এই ব্যাপারে প্রথম কথাটিই ও্্ধ ও সঠिক ${ }^{-}$

বনী ইসরাঈল জাতি চল্লিশ বৎসর তীহ প্রান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করে। অতঃপর इयরত ‘‘য়শা’ ইব্ন নূন (আ)-এর নেতৃত্রে যখন তাহারা পিতৃভূমি জয়ের জন্য অগ্রসর হইইল এবং আল্মাহ পাকের বিশেষ রহমতে জুমআর দিনে ‘ট্রুর হাত ইইতে উহা উদ্ধার করিল, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা সৃর্যোদয়কে কিচ্টটা বিন্ন্বিত করিয়া দিলেন। বিজয় শেশে আল্মাহ্ তা‘আলা नির্দেশ দিল্লেন বে, তাহারা যেন তীহ প্রান্তর হৃইতে মুক্তিলাভ ও পিততভূমি উদ্ধiরের সৌভ়াগ্য লাভ্যের জনা কৃত্জ্ঞচিত্তে সিজদাবনত অবস্থায় শহরের দ্বার অতিক্রম করে।

 তোমরা রুকূ'রত অবস্থায় নগরদ্মার অত্র্র্ম করিও।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে পর্যায়ক্রম্ম সাঈদ ইব্ন্ জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ, সুফিয়ান, আাবূ আহমদ জুবায়রী, মুহাশ্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম ইবৃন জারীর বর্ণনা করেন বে, ইব্ন অর্থ হইত্ছে- আর তোমরা রকৃ'রত অবস্থায় অনুচ্চ নগর-ম্বারটি অতিক্রম করিও।’

হাকিম্মও বর্ণনাটি সুফিয়ান ছাওনী হইতে উর্ধতন অভিন্ন সনদাংশে ও ভিন্ন অধস্তন সন্দদাংশে স্বীয় মুসনাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুর্পপ সনদে ইব্ন আবূ হাতিমও উহা বর্ণনা

করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনাটিতে কিন্তু তাহারা সম্মুখ দিকে পিঠ ফিরাইয়া দ্বার অত্ক্র্ম করিল, এতটুকু সংয়াজিত হইয়াছে।

হাসান বসরী বলেন- আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলগণকে মাটিতে মুখমণ্ডল লাগাইয়া সিজদা করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। ইমাম রাযী এই ব্যাথ্যাটি অগ্গহণবোগ্য আখ্যা দিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন- এখানে السجـود অর্থ বিনয়াবনত হওয়া বা বিনয় প্রকাশ করা। কারণ, এথানে উহা আভিধানিক অর্থে প্রহণ করা অসম্তব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা ও খসীফ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দ্বারটি হইল কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস) সম্মুখের দ্বার। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ, কাতাদাহ, যিহাক ও সুদ্ধী বর্ণনা করেন যে, উহা হইল বায়তুল মুকাদ্দাসের ‘বাবুল হিত্তা অর্থাৎ বাবে ঈলিয়া ।

ইমাম রাयী কোন কোন তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করেন- এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা ‘দ্বার’’ বলিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের এক প্রান্তকে বুঝাইয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও খসীফ বর্ণনা করেন- বনী ইসরাঈলগণ কইয়া পড়িয়া দেহের পার্শ্বদেশ মাটিতে ঘষিতে ঘষিতে নগরদ্মার অত়িক্রম করে।

হयরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ক্রমাগত আবুল কানুদ, আবূ সাঈদ ইयদী ও সুদ্দী বর্ণনা করেন- বনী ইসরাঈলগণকে আল্লাহ্ তা‘আলা সিজদাবনত অবস্থায় দ্বার অতিক্রম’‘করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহার বিপরীতে মাথা উঁদू করিয়া দ্বার অতিক্রম করিল।
' '
 ছাওরী বর্ণনা করেন্• :-
 মোচনের জন্য আল্নাহর কাছে আবেদন জানাইবে।’

আত, হাসান বসরী, কাতাদাহ ও রবী‘ ‘ইব্ন আনাসও উক্ত শব্দের অনুর্মপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন।
 বলিবে, আল্লাহ্ ত'আলা আমাদিগকে বে যুদ্ধ কর্রার নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা ন্যায়সঞ্গত ছিল।.

ইমাম আওयাঈ বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি ইবৃন আব্বাস (রা)-এর কাছে আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ জিভ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হইতেছে- ‘এবং তোমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিও।'

হাসান বসরী এবং কাতাদাহ বলেন- حطـ অর্থাৎ আমাদের গ্রুনাহ মাফ কর।
 তোমাদের পাপ মার্জনা করিব এবং তোমাদের নেক আমলের সুফল বাড়াইয়া দিব।

কাছীর (১ম খঙ)—৫৮

মোটকথা, আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলগণকে কথায় ও কাজে তাঁহার নিকট বিনয়ী হইতে, অপরাধ স্বীকার করিতে, ক্ষামপ্রার্থী হইতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও নেক কাজের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :


‘যখন অাল্লাহর মদদ ও বিজয় जাসে আর দলে দলে লোককে তুমি আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতে দেখ, তখন স্ষীয় প্রডুর প্রশત্તি বর্ণনা কর এবং তাঁহার সমীপে ফমাপ্রার্থী হও। নিচ্য় তিनि সর্বাধিক মার্জনাকাীী’

উপর্রোক্ সৃরার ব্যাখ্যায় কে小েন কোন সাহাবী বলেন- উহাতে বিজয়কালে অধিক পরিমাণে আল্লাহর মিক্র ও ইন্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে। इযরত ইবৃন আব্বাস (রা) বনেন :


 ইন্তিপফারের নির্দেশ দিত্ছেন এবং অপরদিকে তাহার ইভ্তিকালের সময় নিকট্বর্তী ইইবারও সংবাদ প্রদান করিতেছেন। তাই উতয় ব্যাথ্যার ভিত্র কোনরপ ব্বপরীত্য ও পর্প্পর বির্রোধিত নাই।

নবী করীী (সা) বিজয়কালে আাল্মाহ् ত‘অালার নিকট অত্তধিক বিনয় ও কৃতজ্ঞण প্রকাশ করিতেন। হাদীসে বর্ণিত আাছ :
 এবং প্ররেশকালে তিনি স্বীয় প্রডুর উল্লেশ্যে এর্রপ বিনয় ও কৃতজ্ঞण প্রকাশ করেন বে, তাহার অশ্র মুবারক উটের পৃষ্ঠ স্পপ্শ কর্যিয়াছিল। শহরে প্রবেশের পর তিনি আট র্রাকআত নামাय পড়েন। তখন বেলা «ক প্রহ। ঢই কেহ কেহ বলেন- উश ছিন সানাতুय ব্যেহ বা চাশতের নামাय। অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন- উशা ছিন সানাতুল ফাতহি বা বিজল্যের নামাय। তাই णাঁারা বলেন মুসলিंম বাহিনী কোন জনপদ অধিক্লার করিনে উহাতে প্রবেশের পর আট.

 শোকর আদায় করেন।’

কেহ কেহ বলেন- जার রাক্রাত সালাতুশ শোকর একই সালাল্ম আদায় করা উচিত। সঠিক অভিমত ৫ই বে, আট রাকাআত নামাय দুই দুই রাক্রত কর্রিয়া চারি সাनামে আদায় করা উচিত। जান্काইই জান জানেন।
 প্রঢি আদিষ্ঠ কথার বিপরীত কথা উচ্চারণ করিল।
 যুবারক, आयूু রহমান ইব্ন মাহী, মুহাম্দদ ও ইমাম বুথাগী (র) বর্ণনা করেন;

রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলগণকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমরা সিজদারত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্র্ম কর আর বল حـطـ (ক্মমাই কাম্য)। অথচ তাহারা বলিল : حبـة فـى شـعر (খোসাবৃত দানা কাম্য)।

ইমাম নাসাঈ (র) উক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের বরাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছ্ন।। তাহা ছাড়া তিনি হাদীসটির অন্যতম রাবী ইব্ন মুবারক হইতে মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন। উহাতে বর্ণিত


হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত ইমাম ইব্ন মুনাব্বিহ, মুআম্মার ও আব্দুর রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন :

আল্নাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলগণকে বলিলেন, তোমরা সিজদাবনত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম করিও আর বলিও حطـة (ক্মাই কাম্য)। কিন্তু তদস্তুলে তাহারা বসিয়া পড়িয়া মাটিতে নিতম্ব ঘষিতে ঘষিতে গেইট পার হইল এবং বলিল حبـة فـى شـيـرة (খোসাবৃত শস্যকণাই কাম্য)।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম বুখারী (র) উহা ইসহাক নযর ইইতে, ইমাম মুসলিম উহা মুহাম্মদ ইব্ন রাফে‘ হইতে ও ইমাম তিরমিযী উহা আবদুর রহমান ইব্ন হামীদ হইতে বর্ণনা করেন। ইমামত্রয়ের ঊর্ষ্ণতন সূত্রধারা পূর্বানুরূপ। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- হंयরত আবূ হ্ররায়রা (রা) হইতে তাওয়ামার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেহ ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বিশ্বস্ত রাবী এবং এতদুভয় হইতে সালেহ ইব্ন কায়সার আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :
"বনী ইসরাঈলগণকে আল্লাহ্ তা‘আলা সিজদারত অবস্থায় সদর দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু বসা অবস্থায় নিতম্ব ঘষিতে ঘষিতে ও حنـطة فـى شــــــرة (যবের মধ্যের গম কাম্য) বলিতে বলিতে শহরের দরজা পার হইল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা‘দ, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব, সুলাইমান ইব্ন দাউদ, আহমদ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন :

আল্নাহ্ তা‘আলা ইসরাঈলগণকে বলিলেন, তোমরা সিজদারত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম কর এবং বল حـط (ক্ষমাই কাম্য)।

ইমাম আবূ দাউদ উহা হিশাম হইতে উর্ধ্বতন অভিন্ন সূত্রে ও পরবর্তী স্তরে ইব্ন আবূ ফুদায়ক ও আহমদ ইব্ন মুসাফিরের সূত্রে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা‘দ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবি ফুদায়ক, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনজির আল কায়্যায, ইবরাহীম ইব্ন মাহদী, আব্দুল্মাহ ইব্ন জাফর ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ
‘आমরা নবী করীম (সা)-এর সरিত সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিতে আমরা 'যাতুল হানयাল’ নামক পার্বত্য পথ পার হইলাম। উহা অত্ত্রুম করার সময় নবী করীম (সা) বলিলেন, আল্নাহ্ ज‘আলা যে নগর-মার সম্পর্কে বনী ইসরাউলগণকক সিজদারত অবস্থায় অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং ‘হিত্তাতুন’ বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আজিকার রাত্রির পার্বত্য পথ অতিক্রু্মর ব্যাপারটি উহার সমতুল্য।"

হযরত বারা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন

"সেই নির্বোধরা ইইতেছে ইয়াহ্দী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রুকৃ‘র অবস্থায় শহরের দরজা অত্ক্র্ম করিবে এবং বলিতে থাকিবে ahح (ক্ষ্যাই কাম্য)। কিন্তু তাহারা পিছন ফিরিয়া নগর-দ্বার পার ইইল এবং বলিতে থাকিল, (यব মিশ্রিত লাল গমই কামা)। হযযরত বারা আরও বলেনতাহাদের উক্ত রদবদলের কথাই আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযর়ত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল কানূদ, আবূ সাঈদ ইयদী, সুদ্দী ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন :
‘আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা বলিবে, ‘হিত্তাতুন’ কিন্তু তাহারা বলিল, ‘হিন্তাতুন হাব্বাতুন হামরাও ফীহে শাঈরাতুন।’ তাহাদের এই পরিবর্তনের कथाই ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ইইইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, সুদ্দী ও ইসবাত বর্ণনা করেন :
 আরবীর্রপ হইন :
行

হর্রত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে পর্यায়ক্রুমে সাঈদ, মিননহাল, आ'মাশ ও ছাওরী বলেন ঃ.
আল্নাহ্ जা‘আলা বনী ইসরাঈলগণকে অনুচ্চ প্রবেশ দ্ধার দিয়া রুকৃ‘রূত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করিতে’ বলিলেন। কিন্ুু তাহারা তদস্থুলে সম্মুখে নিতম্ব ফিরাইয়া ‘হিত্তাতুন’ বলিতে বলিতে শহরে প্রবেশ করিল। তাহাদের এই পরিবর্তনের কথাই আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।"

আত, মুজাহিদ ইকরামা, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ, রবী‘ ইব্ন আনাস ও ইয়াহিয়া ইব্ন রাফৌ হইতেও অনুক্রপ বর্ণিত হয়।

তাফসীরকারণণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা কিছু বলিয়াছেন ও আয়াতদ্বয় হইতে যাহা প্রতিভাত হয় উহার সারকধা এই শে, আল্লাহ্ ত‘আলা বনী ইসরাঈন জাতিকে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রবেশ করিতে ও অতীতে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলায় তাহারা

উহার বিপরীতে মাথা উদू করিয়া সম্মুথে নিতম্ব রাথিয়া দম্ভ সহকারে 'যবের মধ্যস্থিত গম চাই’ বলিতে বলিতে শহরে প্রবেশ করিল। তাহাদের এই চরম ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাটার প্রতি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। নিস্নোক্ত আয়াতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। यেমন :

হযরত ইব্ন আব্বাস (র্রা) ইইতে যিহাক বর্ণনা করেন :
"কুরআন মজীদে শে কোন স্থানে উল্লেখিত رج , অর্থ হইতেছে আযাব বা শাস্তি।" মুজাহিদ, আবূ মালিক, হাসান এবং কাতাদাহ হইতেও অনুকপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।
 অর্থ হইল মহামারী, শিলাবৃষ্টি। সাঈদ ইবৃন জারীর বলেন : الرجز শব্দের অর্থ হইতেছে মহামারী। সা‘দ ইব্ন মালিক, উসামা ইব্ন যায়দ ও খুযায়মা ইবৃন সাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন সা‘দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, হাবীব ইব্ন সাবিত, সুফিয়ান, ওয়াকী', আবূ সাঈদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন :
"মহামারী হইতেছে এক প্রকার الرجز এবং পূর্ববর্তী জাত্সিমূহকে উহা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে।"

ইমাম নাসাঈ উহা অন্যতম রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে এবং অন্যরপ অধস্তন সনদে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে অন্যতম রাবী হাবীব ইব্ন আবূ সাবিতের মাধ্যমে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

নবী করীী (সা) বলিয়াছেন- ' কোন জনপদে মহামারীর প্রাদুর্ডাবের কथা তুনিলে তোমরা সেখানে প্রবেশ করিও না।' অতঃপর হাদীসের পূর্বোদৃৃত অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উসামা ইব্ন यায়দ (রা) হইতে পর্यায়ক্রমে আমের ইব্ন সা‘দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস, যুহরী, ইউনুস ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ‘লা ও ইমাম ইবৃন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন यে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :
"এই রোগ-ব্যাধি হইতেছে رجز (আयাব)। পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে উহা দ্মারা শাশ্তি প্রদান করা হইয়াছিল।"

উক্ত বর্ণনাটুকু একটি পৃর্ণাছ হাদীসের অংশমাত্র। বুখারী ও মুসলিম $x_{i}$ রীফে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে আমের ইব্ন সা‘দ হইতে যুহরীর মাধ্যমে এবং ভিন্ন সনদে আমের ইব্ন সা‘দ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির ও সালিম ইব্ন আব̨ নযরের মাধ্যমে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

##   

৬০. অनत्তর घथन মূসা তাহার জाতির জন্য भानि भর্থना করিল, ঢখन आমি
 निর্গত হই্ল। প্রত্যেক গোৰই তাহাদের ফোয়ারা চিনিতে পাইন। (আমি বলিলাম) आল্লাহ

 নিআমতের কথ্া তাছদিগকে ম্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মিশর ইইতে পিতৃতূমিতে রিির্য়া তহারা পানির কধে পড়িলে মৃসা (অা) আন্লাহ্ ত'অাनার নিকট পানির জন্য দোजা করিলেন।
 বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। আাল্লাহর ইশারায় পাথর ইইতে বনী ইসরাউলের দ্মাদশ গোত্রের জন্য বারটি ফৌয়ারা নির্গত হইন। প্রত্যেক গো|্র নিজ নিজ লোয়ারা চিনিতে পাইল। উক্ত পাথরটি তাহারা নিজেদের সঙ্গে বহন করিত।

এইর্রপে জাল্নাহ্ ত'জালা অাহদের বিনাশ্রcম পানাহারের জন্য মান্না-সানওয়ার ব্যবহ্থা করিয়াছিলেন।

এইসব নি'আমাত দান করিয়া তিনি তাহািগকক জানাইয়াছিলেনে- ঢোমরা ঢৃল্তি সহকারে এইঅলি খাও এবং পান কর। অতঃপ্র আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া ফিরিও না। তাহা ইইলে নি‘আমাতসমূহ ঢুলিয়া লওয়া হইবে।

আলোচ आয়াতে উল্লেখিত পাথরটট কোন্ পাথর ছিন এবং উহা হইতে কিক্রপে ঝরনা প্রবাহিত হইল, তাফসীরককারগণ তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছ্ন।

হযরত ইব্ন আাব্বাস (রা) বলেন : "বনী ইসরাউানদের সামনে একখানা চহুক্লো পাথর
 হানিতে। তিনি তাহ করা মাত্র উহার প্রত্যেক দিক ছইতে তিনটি কর্রিয়া মোট বারাটি প্রস্রবণ উৎभाর্রিত হইল। জতঃপর বনী ইসরাঈলের বার শাখার জন্য বারটি প্রস্রব নির্দিষ ইইন। তাহারা নিজ নিজ ঝর়নার পানি ব্যবহার করিত। তাহারা ব্যোনেই যাইত সেই মাদশ ঝোয়ারার পাথরটি নিজ্জের সামনে স্গাপিত দেথিত্ত পাইত।

 মূনত উহা ‘ফিতনা’ সস্পর্কিত একটি রিওয়াক্রেতের অশ্শ বিশেষ।
 করা হইয়াছিন। উহা একটি গরুর্র পিঠে বহন করা হইত। তাহারা কোথাও অবতরণ করিলে
 বারটি ঝরনা সৃষ্টি হইত। পুনরায় তাহারা যাত্রা আারু করিলে উহা আবার গরুর পিঠঠ তুলিয়া লইত। তখন উহার প্রমণ বব্ধ ইইয়া যাইত।

আত খোরাসানী হইতে তাঁহার পুত্র বর্ণনা কর্রে : "বনী ইসরাখনদের নিকট একฆষ
 দ্বারা উহাত্ত আঘাত করিতেন।"
 সন্গে করিয়া আনিয়াছিন। তাহারা বেখানেই যাইত উহা সকে লইয়া যাইত। কোথাও

যাত্রাবিরতি হইলে হযরত মূসা (আ) উহাতে লাঠির আঘাত হানিয়া পানির প্রয়োজন মিটাইতেন।"

প্রসপ্গত আল্নামা যামাభশারী নিম্ন অভিমত্খলি উদ্দৃত করেন : "কথিত আছে, উহা একটি মর্মর পাথর ছিল। উহার আয়তন এক বর্গহাত ছিল। একদল বলেন ঃ উহার আকৃতি ছিল মানুষের মাথার মত। অপরদল বলেন ঃ উহা জান্নাত হইতে আগত একখানা পাথর ছিল। উহার উচ্চতা হযরত মৃসা (আ)-এর উচ্চতার মতই দশ হাত ছিল। উহাতে দুইটি প্রবৃদ্ধ স্থান ছিল। স্থান দুইটি হইতে আলো নির্গত হইত। উহা একটি গাধার পিঠে বহন করা হইত। কেহ কেহ বলেন- উহা হযরত আদম (আ) জান্নাত হইতে সহ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উহার মালিক হইয়া আসিতেছিল। এক সময়ে উহা হযরত ఆআয়ব (আ)-এর অধিকারে আসে। তিনি লাঠিথানাসহ উহা হযরত মূসা (আ)-কে প্রদান করেন। কেহু আবার বলেন- হযরত মূসা (আ) যে পাথরের উপর কাপড় রাখিয়া গোসল করিয়াছিলেন উহা সেই পাথর। হযরত জিবরাঈল (আ) বলিয়াছিলেন, প্রথখানা আপনি সাথে নিন। উহাতে বিশেষ ওুণ নিহিত রহিয়াছে। তাই মৃসা (আ) তাঁহার মালপত্রের সহিত উহাও তুলিয়া লইলেন।"

অতঃপর আল্নামা যামাখশারী বলেন : আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত الحجبر শব্দের । নির্দিট্টতা জ্ঞাপক (علهى) ना হইয়া শ্রেণীবাচক (جنسی) হইলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় : তুমি তোমার লাঠি দ্ঘারা প্রস্তর শ্রেণীতে আঘাত কর।

হাসান বসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে : আল্মাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দিষ্ট কোন পাথরে আঘাত করিতে বলেন নাই। ইহাতে আল্নাহ পাকের কুদরত ও মূসা (আ)-এর মু‘জিযা অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। মূসা (আ) যখনই স্বীয় লাঠি দ্বারা কোন পাথরে আঘাত করিতেন, তখনই উহা হইতে ঝরনা নির্গত হইত। পুনরায় উহাতে আঘাত করিলে উহা ৩ফ হইয়া यাইত। বনী ইসরাঈলরা বলিল- এই পাথর হারাইয়া গেলে তো আমরা পিপাসায় মরিব। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা মৃभা (আ)-কে লাঠির আখাত না করিয়া পাথরকে পানি প্রদানের জন্য মৌখিক নির্দেশ দিতে বলিয়া জানাইলেন। তাহাতেও ঝরনা সৃষ্টি হইবে। ফলে বনী ইসরাঈলদেরও আস্থ সৃষ্টি হইবে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

ইয়াহিয়া ইব্ন নयর বলেন ঃ "একদিন আমি জুওয়াইবিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম- বনী ইসরাঈলদের প্রত্যেকটি শাখা নিজ নিজ ফোয়ারা কিক্ধপপে চিনিতে পারিল? তিনি জবাব দিলেন- মূসা (আ) পাথরটি স্থাপন কর্কিয়া আঘাত হানার সময়ে বার শাখার বারজন প্রতিনিধি উহার পাশে দাঁড় করাইতেন। প্রস্রবণ নির্গত হওয়ার সময়ে যাহার গায়ে যেই প্রস্রবণের পানির ছিটা পড়িত সে উহাকে নিজেদের প্রস্রবণ বলিয়া জানিতে পাইত। তখন সে নিজ শাখার অন্যদের উহা হইতে পানি ব্যবহারের জন্য আহবান করিত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন : 'বনী ইসরাঈলরা যখন ‘তীহ’ প্রান্তরে যাযাবর জীবন .যাপন করিতেছিল, তখন আাল্নাহ্ তা‘আলা তাহাদের জন্য পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, সাঈদ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন :
"বনী ইসরাঈলদের জন্য পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত হইত ‘তীহ’ প্রান্তরে। মূসা (আ) নিজ লাঠি দ্বারা পাথরে. আঘাত করিতেন। অমনি বারটি ঝরনান সৃষ্টি হইত। বার গোত্রের প্রত্যেকের জন্য একেকটি ঝরনা নির্ধারিত ছিল। তাহান্া উহা হইতে পানি পান করিত।"

মুজাহিদও অনুক্রপ ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘট্নাটি সুরা


 প্রসজ্ে দিতীয় পুরুণ্বের সর্বনাম ব্যবছুত হইয়াছে।

 পর্যায়কে নির্দেশ করে। সৃরা অা’রাফের আয়াতে আল্মাহ ত'অলা থ্রথমোক্ত শদ্দ এবং আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত শদ্দ ব্যবহার করেন। অবস্शার বিতিন্নতার কারণে শব্দ ব্যবহার্রের এই বিভ্নিত্ স্বাজাবিক ও যুক্ত্যুক্ত। जাল্লাইই সর্বষ্ঞ।

आনোচ্য আয়াত্দ<়ে দশtি বর্নাগত পার্থক্য বিদ্যयান। উহার কোনটি শদগত ও কোনটি অর্থপ। আল্নামা যামাথশারী নিজ তাফসীরে উशা সবিস্তার আলোচ্না করিয়া|ছেন। উতয়
 সর্বঞ্ঞানের আধার।

 খাওয়ার टধর্य ধরিব না। তাই তোমার প্রডূকে ডাকিয়া বন, आমাদhর জন্য তিনি মাঢি





 বাড়াবাড়িন পথ जनूসরণ করিত্তিহি।

 করিত্ছেন।

বনী ইসরাफन জাতিকে আল্লাহ্ ত‘জাना মান্না-সানওয়া নামক সহজলত্য সুষ্বদু খাদ্য
 সজি, ডান, গম ইত্যাদির জন্যে আবদান্র জানাইন।

হাসান বসরীী (র) বনেন- ‘বনী ইসরাউনরা মূলত কৃষিজীবী সশ্প্রদায় ছিন। তাহারা পिঁয়াজ, শসা, ডান, সজ্জি ইত্যাদির চাג করিত। जाহারা নিজেদের পেশাগত পৃর্ব-জীবনের কथा ম্যুণ কর্রিয়া উহাত্ প্রত্যাবর্ত্নের জন্য ব্যাকুল হইল। তাই 'মান্না-সালওয়া' তাহাদের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়িন এてং অভাস্ত খাদ্য প্রানের জন্য মূসা (অা)-এর মাধ্যাম জাল্লাহ্ ত'অানার কাহে ঔদ্জতপৃণ্ণ जাবদার পেশ করিন।

মান্না ও সানওয়া দুই ধরন্নে খাদ্য ইওয়া সভ্বেও বনী ইসরাগ্ণগণ উহাকে এই কারণ একই খাদ্য বনিয়াছে বে, র্রিদিন উহাই খাইত এৃং উযার বিকন্প কিছুই খাইতে পাইত না।



 হইত্ছে রসুন। রবী’ ইব্ন जানাস এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়রও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

 आরও বলেন, প্রাচীন আার্বরা উशা ক্রটি পাকানো অর্থে ব্যবহার করিত এবং বলিত ப অর্থা আমাদদর জনা रुणট পাকাও।







जপর তাফসীরকারগণ বলেন الفوم শক্দের অর্থ হইল গম। নাखে‘ ইব্ন जাবু সাঈদ
 করেন ভে, নাফে‘ বলেন :
 তিনি জবাবে বनिলেন- পম। সীয় দাবীর সমথ্থনে তিনি কবি জাহিহা ইবৃন জালাহ্, নিস্নোত্ত চরন দুইটি ঔনাইনেন :
কাছীর (১ম অ(s)——くম
قـد كنـت اغنـى النـاس شـخصـا و احدا
‘আমি মানুষকে একটি মাত্র লোকের সাহায্যে সম্পদশালী করিয়া দিতাম। লোকটি গমের চাষ ত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়াছিল।'

- হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে পর্যায়ক্রমে কুরায়ব, রশীদ ইব্ন কুরায়ব, ঈসা ইব্ন ইউনুস, মুসলিম জুহানী, আলী ইব্ন হাসান ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : 'বনূ হাশিমের ভাষায় فوم অর্থ গম ।'

আলী ইব্ন তালহা, যিহাক এবং ইকরামাও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থ উদ্ধৃত করেন। মুজাহিদ ও আতা হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন : مـو অর্থ গমের আটার রুতি।

আবূ মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে হুসায়ন, হাসীন, ইউনুস ও হাশিম বর্ণনা করেন : فـ অর্থ গম।

সুদ্দী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখও উহার উক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

জাওহারী বলেন : الفوم অর্থ গম।
ইব্ন দুরাইদ বলেন : : অর্থ শস্যের ছড়া বা ফল। আতা ও কাতাদাহ হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ 'যে সকল শস্য হইতে রুটি হয় তাহাকে فـو বলা হয়।'

ইমাম কুরতুবী বলেন : কেহ কেহ বলিয়াছেন, সিরীয় ভাষায় ছোলা বা চানাবুটকে فـو


ইমাম বুখারী বলেন : কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সকল প্রকারের খাদ্যশস্যকেই فـوم বলা इয়।
 বনী ইসরাঈলগগকে হ্যরত মূসা (আ):এর তিরস্কার ও ভৎসনার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কারণ; তাহারা উৎকৃষ্টমানের খাদ্যের বদলে নিম্নমানের খাদ্যের জন্য আব্দার জানাইয়াছিল।
|
 উহাকে সেইভাবেই পড়িয়া থাকেন। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- যেহেতু কুরআন শরীফের
 আমি উহার অন্যরূপ পাঠ. জায়েय মনে করি না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আলোচ্য আয়াতের مصـ শ্দ দ্বারা যে কোন শহর বুঝানননা হইয়াছে। ইকরামা ইইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ বাক্কাল, ইব্ন মারयाবান প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম ইব্ন আব্বাস (রা)-এ̂র উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী‘ ইব্ন আনাসও শব্দটির অনুর্প তাৎপর্য বর্ণনা করেন্।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ ও উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)-এর কিরাআতে مصر শ্দটি غير منصرف হিসাবে তানবীন বিহীন অবস্থায় পঠিত ইইয়াছে।

আবুল আলীয়া ও রবী’ ইব্ন আনাস বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ও উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) مصـر শব্দের তাৎপর্য সপ্পর্কে বলেন, উহা ইইত্তেছে ফিরাউনেের মিসর। ইমাম ইব্ন আবৃ হাতিম, আবুল আলীয়া, রবী‘ এবং আ'মাশ হইতেও শব্দটির অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।
 উহার তাৎপর্य ফিরাউনের মিশর হইতে পারে। কারণ, সূরা দাহ্রের অন্তর্গত মূলত غير منصرف হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদের মূল সংকলনে উহা তানবীনযুক্ত অবস্থায় লেখা আছে বলিয়া আমরা সকনেই তদ্রপ পাঠ করি। مصر শব্দটিকেও সেই একই কারণে منصرف Kপে পাওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইব্ন জারীর দ্বিধা প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ আয়াতের অন্তর্তুক্ত مصر শব্দটির তাৎপর্য কি ফিরাউনের মিশর, না বে কোন শহর? এই ব্যাপারে নিপিত কিছু বলা যায় না।

ইব্ন জারীরের এই দ্বিধা সমর্থনয়াগ্য নহে। বস্তুত এখানে, مصـر অর্থ যে কোন শহর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ তাফসীরকার এই তাৎপর্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই তাৎপর্বের আলোকে আয়াতাংশের ব্যাথ্যা দাঁড়ায় এই ঃ
‘বনী ইসরাঈলগণের্র অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আদ্দারে বিরক্ত হইয়া মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা যে সাধারণ খাদ্যের জন্য আদ্দার তুলিয়াছ উহা তো বে কোন শহর বা জনপদে গেলেই পাইতে পার। তজ্জন্য আল্মাহ তা'আলার দরবারে বিশেষভাবে দাবী জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই।'

বনী ইসরাঈলগণের बই অবাধ্যতা ও অকৃচজ্ঞতামূলক খাদ্য পরিবর্তনের দাবী অপ্রয়োজনীয় ও অভৌক্তিক বিধায় আল্লাহ্ ও তাঁার রসূল মূসা (আ) কর্ত্ক উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিন।

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলদের ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার স্বাভাবিক পরিণতির কথা বিবৃত করিয়াছেন। তাহারা আল্মাহ্র নির্দেশাবলী অস্বীকার করিয়াছে ও মানব প্রেমিক নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ ত'আলার অবাধ্য হইয়াছছ ও আল্লাহ্র নির্দ্ধারিত সীমালজ্ঘন করিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ লাঞ্ৰনা ও নির্বাসনকে তাহাদের নিত্যসঙ্গী করিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র গयব মাথায় লইয়া ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে।
 অবমাননাকর জীবন অপরিহার্य করিয়াছে। তাহারা অতীতেও অন্যান্য জাতির হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে।

 অবমাননা।

হাসান ও কাতাদাহ হইতে পর্যায়ক্রমে মুআম্মার ও আদ্দুর রায়যাক বর্ণনা করেন :
 করিতে থাকিবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে অভিশণ্ত করার ফলে তাহারা অসহায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। তাহার পৃর্বে তাহারা পারস্যে অগ্নিপৃজকদের অধীনে লাঞ্ৰনা ও অবমাননা ভোগ করিয়াছে। তাহাদিগকে অবমাননাকর জিযিয়া কর দিতে হইয়াছে।

আবুল আनীয়া, রবী‘ ইব্ন আনাস ও সুদ্দী বলেন : الـمسكنـة অর্থ অর্থাভবে অনাহার।
আতিয়্যা আওফী বলেন : الــمسكنة অর্থ খাজনা বা কর। যিহাক বলেন : الـمسكنـة অর্থ জিযিয়া কর।
 ফিরিতেছে।

যিহাক বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই শে, তাহারা আল্লাহ্র গयব ভোগ করার যোগ্য হইয়াছে।

রবী‘ ইব্ন আনাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহাদের উপর আল্লাহৃর তরফ হইতে গযব পতিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা গयব ভোগ করার ভোগ্য হইয়াছে।
 অর্থ যে কল্যাণ বা অকল্যাণ লইয়া ফিরিতেছে বা ফিরিবে। অর্থাৎ خـــر অথবা شـر শদ্দের সহিত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না। কুরআনের অন্যত্রও উহার অনুর্রপ ব্যবহারই ঘটেছে। বেমন,
 তোমার উভয়ের পাপ মাথায় লইয়া ফিরিবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই বে, তাহারা আল্লাহ্র গযব সক্গে লইয়া ফিরিবে। কাজেই উহা তাহাদের নিত্য সহচর হইবে এবং কখনও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে ना।

产 आয়াতাংশ आল্লাহ্ ত‘‘আলা বনী ইসরাঈলদের চির লাঞ্ৰনা ও' অবমাননার কার়ণ বর্ণনা কর্রেন। তাহা এই যে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্য দীনের বাহক নবীগণকে ও ঢাঁহাদের অনুসারীগণকে লাঞ্ণনা ও নির্যাতনের শিকার করিয়াছে এবং অহেতুক নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা কর্জ্যিাছে। ইহা ইইতে বড় পাপ আর নাই।

সর্বসम্মত সহীহ़. হাদীসে বর্ণিত হই্য়াছছ : নবী করীী (সা) বলিয়াছেন যে, (দাম্তিকতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য) হইল সত্যকে তুচ্ছ করা, অমান্য করা ও মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুসাইন ইব্ন আদ্ুুর রহমান, আমর ইব্ন সাঈদ, ইব্ন আওন, ইসমাঈল ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন :
‘আমার জন্য নবী করীম (সা)-এর গোপন আলোচনা শোনার অনুমতি ছিল। একদিন আমি एাঁহার সমীপপে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট মালিক ইবৃন মুরূরাহ আর রাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন নবী করীম (সা)-এর সহিত আলোচনারত ছিলেন। আমি গিয়া তাহার শেষ কথাটি ৩নিতে পাইলাম। মালিক ইব্ন মুরৃরাহ বলিতেছিলেন-ইাহ আল্মাহ্র রাসূল! আপনি তো জানেন «ে, আল্পাহ্ ত‘‘আনা আমাকে বিপুল সংখ্যক উট প্রদান করিয়াছেন। কোনি ব্যক্তি আমার সম্পদ ইंইতে দুইটি জুতার ফিতা পরিমাণ নগণ্যত্ম সম্পদ বেশী পাইবে তাহা आমি পছ্ন্দ করি না। আমার এই মানসিকতা কি لبـى (খোদাদ্রোহীতা) হंইবে? নবী করীম (সা) বলিলেন- না, উহা খোদাদ্রোহীতা নহে, البنی ইইল البطر বা সত্যকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। বনী ইসরাউলগণকে এই অপরাধে অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান ও নবীগণকে হত্যা করার কারণে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত করা ইইয়াছে এবং পরকালের চরম লাঞ্ৰনাও তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মুআম্মার, ইবরাহীম, আ‘মাশ, ও‘বা ও ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী বর্ণনা করেন :
‘বনী ইসরাঈলগণ দিনের প্রথমভাগে তিনশত নবী হত্যা করিয়া দিনের শেষভাগে মহানন্দে শাক সজীর হাট বসাইত!

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ওয়ায়েল, আসিম, আব্বান, আক্দুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ
‘কিয়ামতের দিন চারি শ্রেণীর লোক সর্বাধিক আযাব ভোগ করিবে। (১) বে ব্যাক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে। (২) यে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করিয়াছে (৩) কোন বিভ্রান্তির প্রবর্তক (8) ভাক্কর্য শিল্পী বা মূর্তি নির্মাতা।
 আরেকটি ঝারণ বর্ণিত হইয়াহে। তাহা এ্ৰই বে, তাহারা নিষিদ্ধ কার্य করিত ও অনুমোদিত কার্যের সীমানজ্ঘন করিত।
 সীমানজ্ষন করা। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

## ঈমান ও আমলের ঞুরুত্ত

(TY)

##  O

৬২. নিশয় যাহারা মু’মিন, ইয়াহদী, নাসারা ও সাবেঈ ঢাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়াছে ও পুণ্য কাজ করিয়াছে, তাহাদের না আছে
 জन্য কোন উৎকষ্ঠা বা আশংকা।

তাফস্সীর ঃ পৃর্ববর্তী আয়াতে আল্ধাহ্ ত‘আলা অবাধ্য ও অবিশ্বাসী বান্দাদের শাশ্তি ও লাঞ্ৰনার বিষয় বর্ণনাক্কৃরিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি অনুগত বিষ্বাসী বাদ্দাদের পুরস্কারের কথা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, মু'মিন, ইয়াহুদী, নাসারা, সাবেঈ ইত্যাকার যে উম্মাতের হুউক না কেন, याহারা ঈমান आনিবে ও নেক কাজ করিবে তাiাহারাই পুরক্কৃত হইবে। তাহারা না দুনিয়ার কোন ক্ষতি দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হইবে, না আখিরাতে তাহাদের কোন ক্ষতির আশংকা থাকিবে। তাহারা তাহাদের ঈমান ও আমলের পুরক্কারস্বর্দপ চিরস্থায়ী শান্তিতে নিমগ্ন থাকিবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
 মনে না থাকে ভবিষ্যতের কোন বিপদের আশংকা আর না থাকে অতীতের কোন ক্ষতির জন্য দুঃখ।

মু’মিনদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসক্গে তিনি বলেন :


‘নিচ্য় যাহারা বলিল, আল্লাহ্ই আমাদের প্রহু, অতঃপর উহার উপর সুঁদৃঢ় হইয়া থাকিল, (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকট ফেরেশতারা অবতীর্ণ হইয়া বলিবে- তোমরা ডয় পাইও না ও দুস্চিন্তাগ্থস্ত হইও না আর তোমরা তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।’

इयরত সালমান ফারসী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, ইব্ন নাজীহ, সুফিয়ান, উমর ইব্ন আবূ উমর আল আদাবী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রা) বলেন :
'আমি আমার পূর্ব ধর্মাবলপ্বীদের পরকানীন মুক্তি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিলে উহার জবাবে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।'

সুদ্দী বলেন- হযরত সালমান ফারসী (রা) ঢাঁহার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদের পরিণতি জানিবার জন্য নবী করীম (সা)-এর নিকট আরय করিলেন যে, তাহারা নামায পড়িত, রোযা রাখিত ও আপনার উপর ঈমান রাখিত এবং সাক্ষ্য দিত যে, অদূর ভবিষ্যতে আপনি আগমন করিবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘হে সালমান। তাহারা দোযখবাসী হইইে। ইহাতে সালমান ফারসী (রা) বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইল।

আলোচ্য আয়াত হইতে প্রমাiণিত হয় यে, হযরত মূসা (আ)-এর পর হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বে সকল বনী ইসরাঈল তাওরাত কিতাব ও হযরত মৃসা (আ)-এর সুন্নাহ মানিয়া চলিয়াছে, তাহারা মু’মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং নাজাত পাইবে। অতঃপর যে সকল বনী ইসরাঈল রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইজীল ও ঈসা
(আ)-এর সুন্নাহ মানিয়া চলিয়াছে, তাহারাও মু'মিন এবং নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈলদের যে সকল লোক তাহাদের সমসাময়িক কালে আসমনীী কিতাব ও নবীর উপর ঈমান আনে নাই, তাহারা কাফির এবং আযাবপ্রাণ্ত হইবে। অতঃপর সাইয়েদুন মুরসানীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর আগমনের পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারাই কেবল মু’মিন ও নাজাতপ্রাপ্ত ইইবে। পক্ষান্তরে যাহারা তাহা অস্বীকার করিবে তাহারা কাফির এবং ধ্মংসপ্রাপ্ত হইবে।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- ইমাম ইব্ন জারীর হইতেও অনুর্গপ. রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। আমি (ইব্ন কাছীর) উহার সমর্থনে আরেকটি দলীল পেশ করিতেছি। হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবি তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের পর নিম্ন আয়াত নাযিল হয় :

'यদি কেহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা সন্ধান করে, তাহার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনই কবূল করা হইবে না এবং সে পরকালে ক্ষত্গিস্তদের দলভুক্ত হইইবে।'

আলোচ্য আয়াতের সহিত এই আয়াতের কোন বিরোধ নাই। কারণ, আলোচ্য আয়াতেও বলা ইইয়াছে বে, প্রত্যেক যামানার লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ যামানার অবতীর্ণ কিতাব ও প্রেরিত পুরুষের উপর ঈমান আনিয়া তদানুসারে পুণ্য কাজ্জ করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত মু’মিন ইইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহাপুরক্কর লাভ করিবে। তেমনি উপরে উদ্ধৃত আয়াতেও বলা হইয়াছে यে, রাযূলুন্নাহ (সা)-এর আগমন ও কুরআন অবতরণের পর যে ইসলাম আ丬্মপ্রকাশ করিল, এখন হইতে উহা ছাড়া অন্য কোন দীন কিছুতেই কবূল করা হইবে না।

ইয়াহুীরা হযরত মুসা (আ) ও তাওরাতের অনুসারী জাতি। الهوادة শব্রে (মমতৃবোধ) কিংবা التهود (তওবা বা প্রত্যাবর্তন করা) হইতে সৃষ্ট। হयরত মূসা (আ) বলিয়াছেন : انـا هدنـا الـــل (প্রতু হে, নিশয় আমরা তোমার নিকট তওবা করিতেছি)। ইয়াহুদীরা বেহেতু এইভাবে বারংবার তওবা করিয়াছিল, তাই উক্ত নাম হইয়াছে। অথবা তাহারা পরস্পর মমত্বোধের স্থায়ী ডোরে আবদ্ধ বিধায় তাহাদের ‘ইয়াহুদী’ নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াহূদার নামানুসার্রে তাহার বংশধররা ইয়াহুী নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আবূ আমর ইব্ন আ‘লা বলেন : التهود অর্থ নড়াচড়া করা। ইয়াহুদীরা যেহেতু হেলিয়া-দুলিয়া তাওরাত তিলাওয়াত করিত তাই তাহারা ইয়াহুদী নামে খ্যাত হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ নাসারা নামে পরিচিত। الت:اصـا অর্থ একে অপরকে সাহায্য করা। নাসারারা একে অপরকে সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা নাসারা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদের অপর নাম ‘আনসার’ উহার অর্থ সাহায্যকারী। হযরত ঈসা (আ)

 সাহাय্যকারী। এই কারণে ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ আনসার নামে থ্যাত হয়। কেহ কেহ

বলেন- নাসারা জাতি ওরুহে ‘নাসিরা’ নামক স্शান্ন অবস্शান করিত বলিয়া তাহারা ‘নাসারা’ খ্যাতি পাইয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্ন জুরায়া ৭ই মতের প্রবক্ত। হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) इইতেও অনুক্রপ অভিমত উদ্দৃত হইয়াছে। অাল্লাহই সর্বঙ । النصران
 السكرا ই ই
 গহণ করে নাই এমন নাসরানী মহিনা)।

 হইয়াছে। তাহারা অতীত নবীদদর উপর ও ভাীী অদৃশ্য घট্নাবनীর উপর পূর্ণ বিষ্বাস স্থাপন

 বিশেষজ্গেণণের সধ্যে মতভেদ রহিয়াহে।

মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রে নায়হ ইব্ন আবূ সাनीম ও সুফিয়ান ছাওনী বর্ণনা করেন ঃ 'সাবেঈন সস্প্রদায় ইয়াহদী, নাসারা, অগ্নিপৃজক সস্প্রদায়ের মত কোন ধর্মনুসাগীী সশ্প্রদায়
 কর্রিয়াছেন। আত এবং সাদদ ইব্ন জুবায়র হইতেও অনুঞ্রপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

आবুন आनीয়া, রবী’ ইব্ন आনাস, आবূ শা‘ছ, জাবিন ইব্ন যায়দ, যিशকক ও ইসহাক ইবৃন রাহব্য়াহ বলেন :
'সাবেঈন্রাও आহলের কিতরের একটি শাখা। তাহারা হযরতত দাউদ (অা)-এর প্রতি অবতীর্ণ ‘ববূ’’ কিতাব পড়িয়া থাকে;

এই ব্যাথ্যার আলোকেই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম ইসহাক বনেন- সাবেঈদের জবাই কর্রা গোশত খাওয়া ও তহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করা হালান।

‘একদা बামরা হাকাম ইবৃন উৎবার কাছে উপস্থিত ছিনাম। তথন কৃফার এক ব্যক্তি বनिলেন বে, হাসান বসরী (র) বनिয়াছেন- 'সাবেঈগণ অগ্নিপৃজকদের মতई এক সশ্প্রদায়।' ইश उनिয়া হাকাম বनিলেন- ‘অমি কি ইতিপৃর্বে তোমাদরর নিকট ইহ বর্ণনা করি নাই ?'
 ইব্ন মাহীী বর্ণনা কর্রেন : 'সাবেদেণণ <ের্রেশতা উপাসক এক সপ্প্রদায়।'
 आ’ना ও ইব্ন জারীী বর্ণনা করেন :
‘‘ंকদা কৃফার শাসনকর্ত যিয়াদ্দর নিকট বলা হইন, সাবেদগণ বায়তুল্ধাহর দিকে মুখ
 তিনি জিযিয়া প্রত্যাহারের মনস্ করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট খবর জসিল যে, তাহারা ক্টেরেশতা উপাসক সম্প্রদায়।

आবূ জাফফর রাযী বলেন : ‘আমি জানিতে পাইয়াছি যে, সাবেঈগণ ফেরেশতা পৃজা করে, यবূর তিলাওয়াত করে ও কিবলামুখী হইয়া নামায পড়ে। কাতাদাহ ইইতে সাঈদ ইব্ন আক্রবাহ অনুর্রপ বর্ণনা করেন।

আবূ যানাদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ যানাদ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ‘লা ও ইমাম ইবিন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন :
‘সাবেঈগণ ইরাকের নিকটবর্তী ‘কাওছা’ নামক স্গানের অধিবাসী। তাহারা সকল নবীর উপর ঈমান রাথে, ধৎসরে ত্রিশদিন রোযা রাথে ও প্রতিদিন পাচ্বার ইয়ামান দেশের দিকে মুখ করিয়া নামাय পড়ে।’

একদা ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহর নিকট সাবেঈদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ 'তাহারা একত্ববাদী। তাহাদের নিকট আমল করিবার কোন কিতাব নাই। তথাপি তাহারা কোন কুফরী করে না।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ হইতে আবদুল্মাহ ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেন ঃ সাবেঈরা মেসেল দ্বীপের অধিবাসী এক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়। তাহারা একত্ববাদী। ‘আল্মাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নাই’- এইটুকুই তাহারা জানে ও মানে। তাহারা কোন নবী বা আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে না। তাহাদের এই একত্বাদের সহিত মুসলমানদের সাদৃশ্যের কারণে মক্কার มুশরিকরা মুসলমানগণকে সাবেঈ বলিত।

ভাষাবিদ খनীল বলেন- সাবেঈগণ নাসারাদের মতই একটি ধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়। তাহারা দক্ষিণ দিকে ফির্রিয়া নামাय পড়ে এবং নিজদিগকে নূহ (আ)-এর অনুসারী মনে করে।

মুজাহিদ, হাসান ইব্ন আধূ নাজীহ ইইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ সাবেঈদের ঈমান-আকীদা ইয়াহুদী ও অগ্নিপৃজকদের ঈমান-আকীদার সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের জবাই• করা প্ খাওয়া বা তাহাদের নারীগণকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্য হালাল ও জায়েय নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ জনৈক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সাবেঈ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের আলোকে এই ছিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা তাওইীদপন্থী হলেও নক্ষত্রকে নিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও মানব জীবনে প্রভাব বিস্তারক বলিয়া মনে করে।

আবূ সাঈদ ইন্তাঋরীর নিকট সাবেঈদের সম্পর্কে ফতোয়া চাওয়া হইলে তাহাদের উপরোক্ত আকীদার কারণে তিনি তাহাদিগকে ‘কাফির’ বলিয়া ফতোয়া দেন।

ইমাম রাयী বলেন- সাবেঈগণ এই বিশ্বাসে নক্ত্রপূজা করে যে, আল্নাহ্ তা‘আলা নক্ষত্রমণ্ণলীকে দোয়া ও ইবাদতের কা‘বা বা লক্ষ্যস্থল বানাইয়াছেন। অন্য কথায় আল্লাহ্


ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইমাম রাযীর উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'কাশরানী’ গণকে সাবেঈন বলা যায়। কাশরানীগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুপের নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তিনি তাহাদিগকে পথড্রষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন।

একদল আহলে ইলম বলেন : যাহাদের নিকট কোন নবীর দাওয়াত পৌছে নাই তাহারাই ‘সাবেঈন’ নামে খ্যাত। আল্নাহইই সর্বজ্ঞ।
কাছীর (১ম খঙ্ড)—৬০

সাবেঈগণ সম্পর্কে মুজাহিদ ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তাঁারা বলেন : ‘সাবেঈগণ ইয়াহদী, নাসারা, অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের মত কোন ধর্ম মানিয়া চলে না। তাহারা সহজাত আকীদা-বিশ্বাস ও তদনুद্রপ আমল-আখলাকের একটি সম্প্রদায়। যেহেতু তাহারা প্রচলিত সকল ধর্মমত হইতে মুক্ত থাকে, তাই মক্কার মুশরিকরা মুসলমানগণকে প্রচলিত সকল ধর্মমত অস্ধীকার করার কারণে ‘সাবেঈ’ नाম দিয়াছিন।' আল্ধাহ্ই সর্বষ্ঞ।

## বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও শাস্তি


৬৩. জার यখন জমি তোমাদের দৃছ় অঙীকার গ্রহণ কর্রিলাম ও তোমাদের উপর পাহাড় ঢুলিয়া ধরিয়া (বলিলাম) আমি যাহা প্রদান কর্নিতেছি তাহা শক্ত হাতে ধার্রণ কর এবং উহাতে যাহা কিছ্র আছে তাহা হইতে উপদেশ গ্গহণ কंর। তাহা হইলে হয়ত তোমরা পর্রিত্রাণ পাইবে।
৬৪. অতঃপর তোমরা এই অभীকার হইতে ফিরিয়া গিয়াহ। यদি তোমাদের উপর আল্লাহ जা‘আলার অনুপ্রহ ও অনুকম্পা না হইত তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্ম হইতে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলগণের নিকট হইতে অগীকার গ্রহণ ও তাহাদের অभীকার ভগ্ের ব্যাপারটি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

আল্মাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের নিকট ইইতে তাওহীদে অবিচল থাকা, তাওরাত আঁকড়াইয়া ধরা ও নবীগণকে অনুসরণ করার অभীকার গ্রহণ করেন। কিন্ুু তাহারা সেই অগীকার ভঙ্গ করে। তथাপি আল্মাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং নবীর পর নবী প্যঠাইয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনার চেট্টো করেন।

বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরার কথা নিম্ন আয়াতে সবিস্তারে রহিয়াছে :

‘আর যथন आমি তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিলাম বেন উহা একটি চাঁদোয়া ছিন जার তাহারা ভাবিত্তেছিন উহা তহাদের মাথার উপর পতিত হইবে। (আমি বলিলাম) আমি. याহ (তাওরাত) প্রদান করিতেছি তাহা শক্ত হাত্র ঁকড়াইয়া রাখ আর উহাতে যাহা কিছू আছে তাহ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাইবে।'
 ঊল্নেখ রহিয়াছ্র। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আত, ইকরামা, হাসান, বিহাক, রবী" ইবৃন आनाग প্রুম তাख্সীরকারণণ الطور শব্দের উক্ত जর্थ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হয়ত ইবৃन
 পাহাড় বা পর্বতে উড্রিদ উৎপন্ন হয় না উহাকে 'তৃর’ বলা হয় না।

ফিতনা সস্পর্কিত অক হাদীছছ হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, বনী
 আদায়ের জন্যে আল্মাহ্ ত'অালা তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুনিয়া ধরিয়াছিনেন।

সুদী বলেন- তাহারা সিজদা করিতে অসস্যত হইলে আাল্লাহ্ পর্বতকে তাহাদের উপর নিপতিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পর্বত তাহাদিগক্ প্রায় জাবৃত কর্রিয়া ফেনিল। তখন তাহারা সিজদায় পড়িয়া গেন। তাহারা দেহের এক পার্ধ মাত্তিতে রাথিয়া সিজদা কর্রিতেছিন ও অন্য পার্ব উপর্রের দিকে রাথিয়া পতন্নেনুখ পাহাড়ের দিকে তকাইতেছিন। আল্নাহৃ ত'অালা তাহাদের প্রंতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন। তাহাদের উপর হইতে পর্বত অপসারণ করিলেন। ঢখন তাহরা বলিল- आল্লাহ্র কসম! ভেই সিজদার ফলে গযব ও আযাব অপসৃত ইইল, কোন সিজ্দাই আল্লাহ্র নিকট উহা হইতে খ্রিয় হইতে পারে না। তাই এখনও তাহারা লেইর্রপে


হাসান বলেনকরিলামা উহা মজবুত্जবে ধারা কর।


 শক্ত হাতে ধরিয়া রাখ। নতুবা তোমাদের মাথার ঊপর পর্তত নিক্কে করিন। তাই তাহারা आল্লাহ্র কালাম শক্ততাবে ধরিয়া রাখার অস্কীকার কর্রিন।
 किजू निপिद্ध রহহিয়াছে তाহ তিनाওয়াত কর ও आयन कর।


जर्था९ आन्नाश् ण'जाना
 পাঠীইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্মি্ঘিস্ হইতে।

## 



## 

৬৫. আর তোমাদের যাহারা শনিবার্রে বাড়াবাড়ি করিয়াছিল অবশ্যই তোমরা তাহাদিগকে জান। অনন্তর আমি তাহাদিগকে বলিলাম- ‘লাঞ্তিত বানর হইয়া যাও।’
৬৬. অতঃপর आমি উহাকে সমসাময়িক ও পরবর্তী লোকদের জন্য একটি উদাহরণ ও উপদেশ বানাইলাম।

চাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্মে ইয়াহ্দীদের শনিবার সম্পর্কিত বিধান অমান্য করা, পরিণামে তাহাদের বানর হইয়া যাওয়া ও উহা সকলের জন্য উপদেশ হওয়া, প্রধানত এই তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তাই এই দিনে সমুদ্রোপকৃনের জলাভূমিতে প্রচুর মৎস্যের সমাগম ইইত। উহার সন্নিহিত জনপদের ইয়াহুদী বাসিন্দারা উক্ত মৎস্য শিকারের এক ফন্দি বাহির করিল। শনিবারে তাহারা মৎস্য সমাগমের জলাভূমি আবদ্ধ করিয়া রাখিত। শনিবারের পরে তাহারা আবদ্ধ মৎস্যগুলি ধরিয়া আনিত। তাহাদের এই বাঁদরামী ফন্দির কারণে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদিগকে বানর বানাইয়া দিলেন।

মানুষ ও বানরের বাহিiিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও যের্গপ মানুষ ও বানর এক নহে, তেমনি শনিবারে আবদ্ধ করিয়া রবিবারে মাছ ধরাটা বাহ্যত বৈধ দেখাইলেও মূলত বৈধ ছিল না। বানর-মানুষের সাদৃশ্যক্রপ বৈধ-অবৈধের এই সাদৃশ্যটিকে কৌশল হিসাবে ব্যবহারের অপরাধে তাহাদিগকে বানরে র্রপান্তরিত করা হয়।

সূরা আর্রাফের নিম্নোক্ত আয়াতে উহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে :

‘আর তাহাদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, যখন তাহারা শনিবার্রের বিধানের সীমার লজ্জন করিয়াছিন। মৎসগুলি শনিবারে আসিয়া তাহাদের কাছে ভীড় জমাইত এবং অন্যান্য দিন আসিত না। পাপাসক্তদের আমি এইভাবেই পরীক্ষা করি।

সুদ্দী বলেন- আলোচ্য আয়াতে উল্লেথিত জনপদটির নাম ‘ঈলা’। কাতাদাহও তাহাই বলেন। সূরা আ‘রাফে ইনশাআল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভ্ন্ন তাফ্সীরকারের্র মতামত সবিস্তারে আলোচনা করিব। এই ব্যাপারে আমি পরম করুণণাময় আল্লাহ্ তা‘আলার উপর নির্ভর করিতেছি।
 যাহারা শনিবারের বিধানের সীমালজ্खন করিয়াছিন তাহাদের আযাবের কথা অবশ্যই তোমরা জান।

嵐 পরিণামে তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও। মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, শিব্ন, আবূ হ্যায়ফা, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন :
'সেই ইয়াহুদীরা বাহ্যত বানর হয় নাই। তবে তাহাদের অন্তঃকরণ বানরের অন্তঃকরণ হইয়া গিয়াছিল।’ উহা আল্লাহ্ ত‘আলার উদাহরণ ও সাদৃশ্যমূলক নির্দেশ ছিল। যাহার অর্থ বানরের চরিত্রের অধিকারী হও। আল্লাহ্ ত‘‘আলা অন্যত্র এইর়্প উদাহরণমূ-ক বক্তব্য পেশ করেন :
 কিতাবের বোঝা বহন করে।'

মুজাহিদ ইইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, ঈসা, আব̨ হুযায়ফা, মুহাম্মদ ইব্ন উমর বাহিনী আবূ আসিম, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীরও অনুর্পপ বর্ণনা করেন। উহার সনদ অত্যত্ত নির্ভরয়াগ্য। তবে আলোচ্য আয়াত ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টত যাহা প্রতীয়মান হয় মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাহার পরিপন্থী। তাই অন্যান্য তাফসীরকার তাঁহার ব্যাথ্যা সমর্থন করেন নাই। অन্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :


'তুমি বল, উशা হইতে নিকৃষ্ঠতম পরিণাম ও প্রিদানের কथা জামি কি তোমাদিগকে অবহিंচ করিব? তাহ হইন যাহাদের উপর আল্লাহ ত'জালা লা'নত বর্ষণ কর্রিয়াছ্ন ও গयব नাযিি করিয়াছেন এবং :যাহাদের একদনকে বান木-শৃকর বানাইয়াছেন ও অপর দলকে শয়ততনের দাসে পরিণত কর্য়য়াছেন।

 বানাইয়াছিলেন। তাহাদের যুবকরা বানর ও বৃদ্ধরা শৃকর হইয়াছিন।'

কাতাদাহ হইতে বি্যাত ব্যাক্নণবিদ শায়েবান আালোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসল্গ বর্ণনা করেন : বনী ইসরাছনদদর নর ও নারী উভয় c্রেণীর মধ্য ছইতে একদন বানর হইয়া লেজ নাড়াইচে নাগিন।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ তাহাদিগকে বলা হইল- ‘হে জনপদ্দর বাসিন্দাবৃন্দ! তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া यাও।' তাহারা ঢাহই হইন। তাহািগকে যাহারা সীমানজ্জন করিরে বারণ করিয়াছিন তাহারা जাহাদের নিকট গিয়া বলিল- হে অমুক অমুক! আমরা কি তোমাদিগকে


হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, ইব্ন আবূ নাজীহ, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম তাঢ্য়ষী, আক্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন রবীআ, আनী ইব্ন হাসান ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ধলা বচ্রেন :
‘যাহারা শনিবারে সীমানজ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা‘আলা বানর বানাইয়া অত্যল্পকাল জীবিত রাখেন। তাহারা বানর হইয়া বংশবৃদ্ধির পূর্ব্ৰে মারা যায়। তাই তাহাদের কোন বংশধর নাই।’

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন : ‘আল্লাহ তা‘আলা একদন বনী ইসরাঈলকে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে বানর বানাইয়াছিলেন। এই ধরনের ক্রপাত্তরিত প্রাণী কথनও তিন দিনের বেশী বাঁচে না। তাহারাও মাত্র তিনদিন বাঁচিয়া ছিল। দুচ্চিন্তায় তাহার্রা পানাহার ও প্রজনন ক্রিয়ার কোনটিই তখনও করে নাই।' কুরআনের অন্যত্র আছে, আল্লাহ্ তা‘আলা বানর-শূকরসহ সমগ্র সৃষ্টি মাত্র ছয় দিনে সম্পন্ন করেন। তাহাদিগকে বানর-শূকর বানাইয়াছেন মুহ্রের্তের মধ্যে! এইরূপে আল্ণাহ্ তা‘আলা যখন যাহা যের্পপে চাহেন করিতে পারেন।
 অর্থাৎ ঘৃণ্য বানর সকল। মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী‘ ও आবূ মালিক হইতেও উহার্র অনুর্রপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবুল হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ! :
‘আল্লাহ্ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য যেভাবে জুম‘আর দিনকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন বানাইয়াছেন, তেমনি বনী ইসরাঈলদের জন্যও উহাকে (সাক্তাহিক) উৎসবের দিন বানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা অমান্য কর্রিয়া শনিবারকে তাহাদের উৎসবের দিন বানাইল। সেই দিনটিকে তাহারা বিরাট মর্যাদার দিন মনে করিত। তাহাদের এই মনগড়া মর্যাদার দিনিটি তাহারা কিছ্রতেই ছাড়িতে রাযী হইল না। তাই আল্লাহ্ ত‘‘আলা শাস্তিস্বর্গপ অन্যান্য দিন যাহা তাহাদের জন্য বৈধ শনিবারে তাহা অবৈধ করিলেন। তাহারা ছিন ‘ঈলা’ ও ‘তূ'র’ পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাদায়়ন এলাকার বাসিন্দা। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের জন্য শনিবারে মূস্য শিকার ও. ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন। অথচ্ শনিবারেইই সমুদ্র উপকূলবর্তী তাহাদের এলাকার জলাশ্য়ে মৎসকুল বিপুল সংথ্যায় আসিয়া জমায়েত্ হইত। শনিবার প্যার হইনেই সেইশুলি অদৃশ্য ইंইত। আবার শনিবার আসিলে সংগোপ্লেনে সমবেত ইইত।. এইভাবে দীর্ঘদিন দেথিয়া মৎস্যানুরাগীরা ধৈর্য হারাইল। একদিন তাহাদের একজন গোপনে একা শ়নিবারে একটি মাছ
 গেল। ভাবখানা এইー ৷েন সে' শনিবারে মাছ ধরে নাই। এইরূপে নে পরবর্তী শনিবারেও করিল। ইত্যবসরে তাহার মৎস্য পাক ও ভক্ষণের ঘ্রাণ পাইয়া অন্যরা বলিল- আমরা তোমার চালাকি বুঝিিতে পারিয়াছি। অতঃপর তাহারাও সেই পথ অনুসরণ করিল। ঐইভাবে কিছুদিন গোপন কারবার চলিল। তখনও আল্মাহ্ তা'্যালা তাহাদিগকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না। অতঃপর তাহারা বেপরোয়া ইইয়়া শনিবারে প্রকাশ্যে মাছ ধরিয়া হাট-বাজারে বেচা-কেনা আরশ্ত করিল। এত্দর্শনে তাহাদের পুণ্যবানরা নিষেধ করিতে লাগিল এবং তাহা সর্ত্বেও তাহারা উহা

চালাইচে লাগিল। যাহারা নিরপপক ভূমিকা নিয়া মাছও ধরিত না, নিষেধে করিত না, তাহারা निষেষকারীণণকেও ব্যু্থ প্রয়াস ছাড়িয়া নীরব ভৃমিক্ গ্রহণের আহবান জানাইন। তাহাদের যুক্তি

 আমরা আমাদদর দায়িত্ণ অবহেনার জন্য আন্নাহ্র দরবার্রে পাকড়াও হইব না। তাহ ছাড়া উপদ্রশ ৩নিতে چনিতে হয়ত তহাদ্রর ভিতরেও তভ বুদ্ধির উদ্য় হইবে।

 তাহারা অবিয়াছিন, হয়ত কোন জরুহুী কাজ্ জড়াইয়া লেই লোক্খলি উপস্থিত হইতে পার্র নাই। कিষ্ুু তাহারা গিয়া দেথিতে পাইল, তাহারা রার্রিতে বে দরজজ জানালা বক্ধ করিয়া ন্দ্রি গিয়াছিন তাহা সবই বক্ধ রহিয়াছ্, উহার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিতে :াাইন বে, তাহাদের নর-নায়ী ও শিফ সকলেই বানর হইয়া গিয়াহে।
 জানাইতেন বে, তহাদের নিষেধকারীরা মুক্তি পাইয়াহ, তাহা হইলে বনিতাম, আল্লাহ ত'অালা তাহাদ্র সকনকেই ঋপ্স করিয়াছেন।
 জনপদের কথা বনা ছইয়াছে তহারা লেই জনণদদর অধিবাসী।

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে যিহাকও প্রায় जনুর্প घটনা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ?


 তাंহাদের এলাকায় জড়ে হইত। সংখ্যাষিক্যের কারণে সেইఅলির গোফ পানিতে ভাসিতে थাকি। শনিবার পার হইলেঁই তহারা গঢীর সমুদ্র চলিয়া যাইত। এই মাহ সশ্পর্কিত ঘটনাই

 বর্ণনা করিয়াছেন। অর্শাৎ উহারা ৫ষ্ু শনিবারে সমবেত হইত এবং অন্যান্য দিন উধাও হইত।

এত্দর্শনে কিদ্ম লোক মাছের প্রতি প্রলুক্র হইন। তাহারা সমুদ্রাপকৃলে জলাশয় গড়িয়া


 निত। जाহাদের বাড়ীতে যখন মাহ ভাজা হইত, গক্ধ পাইয়া প্রতিবেশীয়া জানিয়া <েনিত, ফলেে তাহারাও সেইजাবে মাছ ধরা ৩রু করিত। এইভাবে গোঢা এলাকা় শনিবার্র মাছ ধরার কাজ ছড়াইয়া পড়িন। তাহাদ্রে এই পাপাচারে শংকিত আলিমগণ তাহাদিগকে বনিলেনহায়, शায়, শনিবার মাছ ধরা তোমাদের জন্য হারাম হওয়া সত্জেও তোমরা তাহা করিত্ছে? তাহারা জবাব দিল- কৈ না তো? আমরা তে রবিবারে মাছ ধরি। आলিমরা বলিলেন-

তেমরা ভেহেতু শনিবারে সং্যো খান খোলা রাাখিয়া মাছ ঢুকিতে দিয়া শনিবারেই উহা বন্ধ করিয়া মাছ আটক কর, তাই শনিবারেই তোমাদ্রে মাছ ধরা হইতেছে। তহারা আলিযদের
 অन্য একদন आািম বनিলেনः
"কেন অनर्थक जেই জাতিকে উপদদশ দিতে যাও বাহারা উপদেশ শোনে না? তাহদিগকে আল্gাহই भ্পংস করিবেন এবং কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন !:

তাহারা জবাবে বলিলেন :
 কৈফিয়্রের্র জবাব দিতে পারিব এবং তহারা হ়তত সত্ক হইয়া যাইবে এই আশায় উহা করিতেছি!

ফরనু।বরদার বান্দাগণ যथन নাফর্রমানদিগক্ক কোনমতেই নিবৃত করিতে পারিলেন না, তথন ঢাহারা বলিলেন, আমরা তোমাদের সহিত এক সল্গে বাস করিব না। এই বলিয়া তাহারা
 याতায়াতের সদর দরজজাও পৃথক হইয়া গেল। একদিন অনুগত দन গাম বাহির হইয়া অবাধ্যগণণর কাহাকেও দেখিতে পাইন না। তাহাদদর সদর দরজজও বক্ধ দেशিতে পাইন। তথন তাহারা দেওয়ান টপকাইয়া গিয়া দেগিল, তাহারা সকনেই বানর হইয়া-গিয়াছে এবং একটি जপরটি় উ়পর নাফাইয়া পড়িত্তে। তখন অনুগত দল অবাধ্যগণণর সদর দরজজা খুলিয়া দিল।




নিম্নোত আয়াতেও তাহাদের অভিশষ্ঠ হওয়ার কথ্থা রহিয়াছে :

 মुথে जভিশণণ হইয়াছিন।'

সুদ্দী বলেন- উপর্রেক্ত আায়াতে বণ্ণি কাফির্গণণই বানরে র্রপাত্তরিত হইয়াছিন।
आমি (ইব্ন কাছীর) বनিতেছি, বিভিন্ন তাফস্পীরকারের বর্ণিত ব্যাv্যা ও ঘট্নাবনী উল্লেখ कরিয়া জামি ইহার প্রমাণ করিতে চাহিতেছি বে, आলোচ্য जায়াত্রে ব্যাথ্যাহ মুজাহিদ यাহা বनिয়াহ্ন তহা সকল তাফস্গীরকার্রে ব্যাখ্যার বির্রেধী। সুতরাং মুজাহিদ ব্যে বনিয়াছেন, তাহার্যা দৈহিক দিক দিয়া নহে, মানসিক দিক দিয়া বানর হইয়াছিন, তাহা ঠিক নহে। সঠিক
 ত'অালাই সর্বাধিক ভ্ঞানের অধিকার্রী।

উপরোক্ত আয়াতাংশের এ সর্বনামটি কোন্ পদটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের ভিতরে মতडেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন- টহা القردة (বানরগুলি) পদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। অপরদল বলেন- উহা الحيتان (মাছ্গলির) শব্দের পরিবর্তে অসিয়াছে। কেহ বলেন- উহা القريـة (জনপদটি) পদের বদলে ব্যবহ্তত হুইয়াছে। কেহ আবার বলেন- الـعقوبة (শাস্তিটি) পদের প্রতিনিধিত্ব করিত্ছেছে। ইমাম ইব্ন জারীর তাহার তাফসীরে এই মতजুলির সন্নিবেশ ঘটাইয়াছেন। তবে সঠিক অভিমত এই যে, টহা পদের পরিবর্তে আসিয়াছে। তখন উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ পর্রিণাফ্ম আমি টক্তু জনপদকে (উহার্, বাসিস্দাসহ) সীমাল্জ্ঘকারীদের জন্য উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানাইলাম। অন্যত্র আল্নাহ্ ত'আলা বলেনু :
 পরবর্তী:ূলোকদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক বস্তু বানাইল্লেন।'
-এখানেও তেমনি আল্লেহ্ তা'আলা বলেন :
وِمْـا خَلْفَهِ
لـمَا بَـْنَ يـديـها
'জনপদট সেকালের মীনুষ ও প্রর্ত্তীকালের মানুষের জন্য উহা দৃষ্তান্ত হইয়া দাঁড়াইল।'


 ইকরামা, দাউদ ইব্ন হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক অনুক্পপ ব্যোথ্যা বর্ণনা করেন।•সাঔদ ইবন জুবায়রও প্রায় তদ্দ্প ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন্- তখন় .য়াহারা সেখানে ও আশে-পাশে ছিন। অনুর্রপ অর্থে আল্মাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন :

و আর निकয় আমি তোমাদের চতুষ্পার্শ্থস্থ জনপদসমূহ ধ্পংস করিয়া দিয়াছি এবং রারবার নিদর্শনাবनীর পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছি যেন্ তাহারা ফিরিয়া আসে।’

তিনি অন্যত্র বলেন :
 দেখে না যে, আমি উহার (মক্কার) চতুষ্পার্শ্বের ভূমি (মুশরিকদের জন্য) ক্রমশ সংকীর্ণ.করিয়া আনিতেছি। ইহার পর্রও কি তাহারা জয়ী হইবে?’

ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, কাতাদাহ ও আতিয়্যা আওফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বললেন- بينـا
 তाফসीরকারদের মতে, কাছীর (১ম ચঙ)—৬১

আল্লাহ্ ত|'আলা উহাকে উহার পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের লোকদের জনে্যে উপদেশের বস্তু বানাইয়াছেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উহা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য উদাহরণ অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু উহার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশের বিষয় হইতে পারে না। এইর্রপ ব্যাখ্যাকে কেইই বাস্তুব ও সঠিক ব্যাথ্যা মনে করিতে পারে না। जাই বলা যায় শে, হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়রের ব্যাখ্যাই সঠিক ও বাষ্ববসম্ম ব্যাখ্যা। আল্লাহই সর্শজ্ঞ।

আবুল জাनীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী‘ ইব্ন আনাস ও আবৃ জা’ফর রাयী বলেন :
 আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের অতীতের পাপসমূহের জন্য দৃটান্তমূলক শাত্তি প্রদান করিলেন।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইকরামা, সুজাহিদ, সুদ্দী, ফার্রা এবং ইব্ন আতিয়্যা
 এই বে, আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের এই অপরাধ ও পরবর্তীকালের ল্লোকদের অনুর্প অপরাধের জন্য উক্ত শাস্তি নির্ধারণ করিলেন।

ইমাম রাযী উক্ত आয়াতাংশের বিভিন্ন তাফসীরকার বর্ণিত তিন়িি তাৎপর্য উল্লেখ করিয়াছেন :
(د) আল্লাঁহ্ ত"আলা উহাকে উহার পূপ্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়কালের লোক্রেরের জন্য উপদেশের বস্ুু বানাইয়াছেন। পূর্ববর্তীকালের লোকেরা কিক্রে উপদেশ লাভ করিিন? তাহারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে পরবর্তীকালের এই घটনা জiনিिতে পাইয়া উপদেশ গ্র্হণ করিয়াছিন।
(২) আল্লাহ্ তাআলা উক্ত জনপদকে উহার আশে-পাশের জনপদের জ্যু উদাহরুণ দাঁড় করাইলেন।
(৩) আল্মাহ্ ত'আআলা উ়ক্ত শাস্তিকে তাহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল অপরাধের জন্য দৃটান্তমৃলক শাস্তি বানাইলেন।

आমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেহি, ইমা রাयীর উদ্দৃত তিनরি তিৎপর্যের ভিতর দ্বিতীয় তাৎপর্यটিই সঠিক ও বাস্তব। অনুরপ অর্থে আল্লাহ্ ত'আলা অন্যত্র বলেনঃ:
 ঞ্জংস করিয়াছি।

তিনি আরও বলেন ঃ

‘কাফিরগণ য়ে অপরাধ করিয়াছে তাহার ফলে ত়াহাদের উপর অথবা তাহাদের আবাসভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর আকস্মিক বিপদপাত ঘটার রীতি অব্যাহত থাকিবে.।'

অন্যত তিনি বলেন :
 বে, আমি (মুশরিকদের) ভূখ্ড চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি ।'

উপরোল্লেখিত বিক্ট্ধ ব্যাথ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ${ }^{\circ}$ হইল, 'আর আমি উহাকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্যও উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানাইলাম।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউউদ, ইব্ন হাসীন্, ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- ‘কিয়ামত পর্যন্ত যত "ল্লোক আসিব্রি তাহাদের সকলের জন্য আমি উহাকে উপদেশেরে বস্তু বানাইয়াছি।' হাসান এবং কাতাদাহও অনুরুপ ব্যাথ্যা বর্ণনা করেন।

 হইবে, আমি উহাকে মুত্তাক্ীদের জন্য সতর্কককারী বিষয় বানাইয়াছ্খি যেন উহ্হ দেখিয়া তাহারা সতর্ক হয় এবং কোনর্রপ কূট-কৌশলের আশ্রয়, প্রহণ করিয়া পাপকার্যে লিপ্ত না হয়!

হযরত আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রম্মে আবূ সালিমা, মুহাম্মদ ইব্ন উমর, ইয়াযীদ
 ও ইমাম আবূ আবদিল্নাহ ইব্ন বাত্তা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ ইয়াহুদীগণ শেইর্পপ কৃট-কৌৗশল ও কপট যুক্তির जাশ্রয় লইয়া আল্নাহ্ তা‘আলার নির্দেশিত হারাম কাজকে হালাল করিয়াছে, তোমরা কথনও সেইন্রপ্প কর্রিও না।

 বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁারা নিির্ডরযোগ্য র্রাবী হবার শর্তের পরীক্ষोंয় উত্তীর্ণ হন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

## 


৬৭. আর যখन মূসা তাহার জাত্তিকে বলিন, ‘'নিচয় আাল্লাহ তোমাদিগকক একটি গাভী यবেহ করিতে आদেশ করিতেছেন।' ঢাহারা বলিল,, 'ఫুমি কি আমাদের সহিত তামাশা করিত্ছ?’ মূসা বনিন, ‘জাউযু, বিল্লাহ, জামি তেো তাহা- হইলে .জাহিলদের অন্তর্ডুক্ত হইব।'

চাফ্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে বলিত্ছেছেন হে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়! আমার সেই অলৌকিক নিআমতের কথা শ্মরণ কর যাহার মাধ্যমে তোমরা একটি গাভী যবেহ করিয়া উহার একাংশের আঘাতে তোমাদের নিহত্কক জীবিত করিয়া তাহার হত্যাকারীকে চিহ্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছ।

## বিস্তারিত ঘটনা











 গাওী यবেই করিতে আদেশ করিত্ছেন। তাহারা ইহ யनिয়া বনিলঃ
 জাহিন্দের দলডুু হহৃ।









 সশ্পত্তির সামানাত্ম অংশও পাইন না। এই घট্নার পর হইতে আর কোন হত্যাকারী নিंইত্তের স্শ্প़ত্তি উত্রাধ্বিকার পায় নাই।:-




ইমাম आय ইব্ন হামীদ স্বীয় তাফস্সীর গণ্থৃ উशাকে অন্যতম রাবী ইয়াবীদ ইবনন হাক্রন इইতে উপরোত্ সনদদ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম আাদম ইব্ন আবূ ইয়াস নিজ তাফসীরের উহার
 র্যাবীর সনদে উशা বর্ণা করেন।

आবুন आनीয়া হইতে যथাক্রম आবূ জাফ্র রাযী ও আদম ইব্ন जাবূ ইয়াস নিজ নিজ

 তাহাকে হত্যা করিয়া চৌরাস্তার মোড়ে লাশtি রাঘিয়া দিন। অতঃপর সে মৃসা (অা)-এর নিকট আजिয়া বলিল- হে আল্লাহ্র নবী! आমার নিকটাঁ্রীয় ব্যক্তি নিহত হইয়াহে। ফলে
 কেট চিহ্তিত করিতে পার্রিবে না।

মূरों (অ) ঢখন সকনকে ডাকিিয়া বলিলেন- जামি তোমাদিগকে আল্gাহ্র দোহাই দিয়া বলিতেছি, এই ব্যাপারে কাহার কিছू জানা थাকিলে সে যেন অবশ্যু আমাকে জনায়।








 প্রহুকে বলুন তিনি ব্যেন আমাদিগকে গাতীর পরিচ্য বনিয়া দেন। ${ }^{\text {F }}$

মৃসা (जা) বলিলেন :

অর্থাৎ প্রডু বলিত্তেছে, গাওীটি না বৃদ্ধা হইবে, না য়ুবতী? বরং উহা হইবে মাঝামাঝি বয়সের। এথন তোমরা তোমাঢূর জান্য অাদিষ কাজটি কহ।

जাহারা আবার বনিল :
 आমাদিগকে গাজীর রঙ বनিয়া দেন।

 দর্শকদদর চোখ তৃঞ হয়।

## তাহারা তখন বলিল :



অর্থাৎ আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে আদিষ্ট গাভীটির পূর্ণ পরিচয় দান করেন। কারণ, উহার পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহা ইইলে ইনশা আল্নাহ্ আমরা অবশ্যই চিনিতে পারিব।

তিনি বলিলেন :

অর্থাৎ প্রভু বিলিত্ছেন, উহা এমন নিখুঁত গায় হইইবে যাহা লাঙল টানে না আর জমি সেচের কাজও করে না। উহাতে কোন দাঁগ থাকিতে পারিবে না এধং উহা হইরে পরিপূর্ণ সুস্থ ও সবল।

তাহারা তখন বলিল ঃ
原
 উহা করিতে প্রস্তুত ছিল না।

অতঃপর অদ্বুল আলীয়া বলেন ঃ ‘বনী ইসরাঈলরা গাভী যবেহ করিতে আদিষ্ট হইবার পর यদি কোন প্রশ্ন না তুলিয়া যে কোন একটি গাভী যবেহ করিত তাহাতেই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত ইইত। কিন্ুু তাহা না করিয়া প্রশ্নের প্র প্রশ্ন তুলিয়া সহজ কাজটি কঠোর ও জটিল করিয়া নিয়াছে। তাই আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাঁদিগকে কঠোরত ও জটিলতায় নিপততিত করিলেন। অবশেবে यদি তাহারা ‘ইনশশা আল্মাহ্ গাভী চিনিতে পারিব’ কথাটি না বলিত, তাহা হইলে কোনদিনই উদ্দিষ্ট গাভী পাইত না।

আবুল আলীয়া আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে মে, উক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সम্পন্ন গাভী জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া : আর কাহারও নিকট ছিল না। মহিলাটিকে কতকণুলি ইয়াতীম শি૯-কিশ্শোরের লাননন-পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ পালন করিতে হইইত। যখন সে জানিতে পাইল বে, 'তাহার গাভীটি ছাড়i তাহাদের অন্য কোন গাভীতে কার্य সিদ্ধি ইইবে নাঁ, তথন সে উহার জন্য চড়া মূল্য হাঁকিয়া বসিিল। তাহারা বিষয়টি হयরত মৃসা (আ)-এর গোচরে আনিল। তিনি বলিলেন- আল্লাহ্ তা‘আলা তো তোমাদিগকে একটি সহজ কাজের ন্রির্দেশ দিয়াছিলেন। তোমরা নিজেরা উহাকে জটিল ককরিয়া লইয়াছ। এখন মহিলা বে দাম চায় সেই দাম দিয়াই খরিদ কর। তাহারা অগত্যা তাহাই করিল। অতঃপর তাহারা উহা যবেহ কর্ডিলে মৃসা (আ) উহার একটি অংশ নিয়া নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইয়া তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিল। তারপর আবার সে মৃত হইল। হত্যাকারীর
 হন্তা ছিল। আল্নাহ্ ত‘আলা এইর্রপে তাহার পাপের শাস্তি প্রদান করিলেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদের পিতমহ, সাঈদের পিত্ব্য, সাঈদ, মুহাশ্যদ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :

হযরত মূসা (আ)-এর কালে বনী ইসরাঔলদের ভিতর জনৈক নিঃসন্তান ধনাঢ্য বৃদ্ধ ছিল। তাহার কতিপয় ভ্রাত্প্পুত্র ছিন। তাহারা ছিল দরিদ্র। তাহারাই তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল। তাহারা বলাবলি করিত- আহ, আমদের চাচা যদি মারা যাইত তাহা ইইলে আমরা এক্ষুণি তাহার সম্পত্তি পাইয়া যাইতাম। কিন্তু এই সব আলোচনার পর যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্রেও সে মরিল না, তখন তাহারা ধধর্য হারাইল। এই সুযোপে শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে পরামর্শ দিল- তোমরা কি তোমাদের চাচাকে হত্যা করিয়া একদিকে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে ও অন্যদিকে তাহাকে পার্শ্ববর্তী শহরের কাছে কেলিয়া আসিয়া সেখানকার বাসিন্দাদের নিকট ইইতে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পার না?

উল্লেখ্য বে, তৎকালে বনী ইসরাঈলগণ পাশাপাশি দুইটি শ্রহরে বাস় করিত। কোন নিহত ব্যক্তির লাশ দুই শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় পাওয়া গেলে উহা যে শহরের অধিকতর নিকটে পাওয়া যাইত, হত্যাকারীর হদিস না পাওয়া গেলে সেই শহরের বাসিন্দাগণকেই নিহতের আற্মীয়-স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত। যাহা হউক বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রণণ তাহাকে হত্যা করিয়া রাতের আঁধারে তাহার লাশ পার্শ্ববর্তী শহরের প্রবেশদ্বারে রাখিয়া গেল। সকানে গিয়া তাহারা সেই শহরবাসীগণকে বলিল- তোমরা আমাদের পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছ। এখন আমাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। তাহারা বলিল- আল্লাহৃর কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই এবং কে হত্যা করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না। এমনকি গত রাতে ফটক বক্ধ করিবার পর আর উহ্হ খুলিও নাই। বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাতে নিরস্ত না হওয়ায় শহরবাসীগণ গিয়া হयরত মূসা (আ)-কে घটনা অবহিত করিলেন। তখন তিনি উভ্য় পক্ষের বক্ব্য তনিলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্ ত‘আলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যনে’ খবর পাঠাইলেন যে, তুমি তাহাদিগকে বল : ‘নিশয় আল্মাহ্ তা‘আলা তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিয়া উহার একাংশ দিয়া নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিতেছেন।'

সুদ্দী বনেন- বনী ইসরাঈল গোত্রে জনৈক ধনাত্য ব্যক্তি ছিল। তাহার একটি কন্যা ও একটি দরিদ্র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। একদা ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাহার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তাহার নিকট প্রস্তাব পাঠাইন। পিতৃব্য উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল। যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সিদ্ধান্ত নিল যে, সে তাহার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া কন্যা ও সম্পদ সবই হ্ত্তগত করিবে। একদিন একদল ব্যবসায়ী বনী ইসরাঈলদের অন্য শাখার নিকট তাহাদের পণ্য সম্ডার বিক্রয়ের জন্য আসিল। তখন যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র বৃদ্ধের নিকট গিয়া বলিল- চাচা; আপনি আমাকে সক্গে করিয়া ব্যবসায়ীদের নিকট গিয়া ব্যবসার জন্য আমাকে কিছ্ পণ্য সম্তার দিতে বলিলে তাহারা দিবে এবং আমি উহাতে বেশ লাভবান হইব।

পিতৃব্য ভ্রাতুष्পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া রাত্রি বেলায় তাহার সহিত বাড়ী হইতে বাহির হইল। ভাতিজা তাহাদের এলাকায় পৌছিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সেখানে রাখিয়া আসিল। সকালে তাহাকে তালাশ করিবার নামে সেখানে পৌছিয়া এমন ভাব দেখাইল বে, সে কিছ্রই জানে না। লাশের পাশে যাহারা ভীড় জমাইয়াছিল সে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া বলিল‘তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করিয়াছ। অতএব তোমরা আমাকে এখন হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রদান কর।' এই বলিয়া সে ‘চাচা’ ‘চাচা’ বলিয়া বিলাপ তরু করিল এবং নিজের মাথায় ধূলি

মাখিতে লাগিল। অতঃপর পে মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পিত্ব্য হত্যার

 তিনি नোকটির হ্ত্যাকারীর নাম আমাদিগকে জনাইয়া দেন। তাহা হইলে প্রকৃত হত্যাকারী
 এই যুবকটির্ন কারণণ আমরা जপরাধী সাব্য়্ত হইয়া ধিকৃত জীবন যাপন করিতে নজ্জাবোধ করিতেছি।

এই অবস্গািি নিম্নোত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছ্ :
四 وार खথन তোযরা একটি লোক হত্যা কর্রিয়া পর্শর্রে প্রতি দোষারোপ করিতেছিহে এবং আল্মাহ ত'অালা তোমাদদর গোপন ব্যাপারাট উদ্যাট্ করিতে যাইতেছিলেন।'

याহা হউক, তখন হযরুত মূসা (আা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ নিষ্য় আল্লাহ্ ত'जালা তোমাদিগকে একটি গাজী যবেহ করিতে বনিত্ছেন। তাহা ऊনিয়া তাহারা বনিণ- आমরা आপনাকে হত্যা রহস্য উদূঘাট্ করিতে বনিতেছ্ছি আর আপনি আমাদিগকে গাতী যবেহ করিতে বলিত্ছেন। তবে কি আপনি আমাদ্রে সহিত মক্কর্রা করিতেছেন? তিনি বলিলেন : নাউজুবিল্লাহ, তাহ ইইলে ঢে আমি জাহিনদের অত্তু্ভুক্ত ইইব।

হয়ত ইব্ন আব্মাস (রা) বনেন- তাহারা বে ক্কোন একটি গাজী জবাই করিলেই চলিত।
 निজেদের জন্য জটিলত সৃষ্টি করিন। जাল্লাহ্ ত'जাनা তাই তাহাদিগকে এক দুঃপাধ্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাহারা প্রথম্ বনিল \& आপনার প্রভুকে বনুন, তিনি ভেন আমাদিগক্কে গাউীর পরিচ্য় বল্লিয়া দেন।

মूসা (অা) বলিলেন ঃ উशা যুবতীও হইবে না, বৃদ্ধাও হইবে না, :াাঝারি বয়সের হইবে।



 বनिয়া দেন।

মূসা (অ) বলিলেন ঃ তিনি বनिতেছেন, গাওীটি এমন হনুদ বর্ণ্রু যাহ়া দেথিলে দর্শকের চোখ জ়ড়াইয়া যায়।
 পরিচ্য় দান কর্রেন । কারণ, গাজীর পরিচয় এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ্ অব্যাই আমরা উহা ঠিক পাইব।
 সেচের কাজ উহা করে নাই। সস্ণীর্ণ সুহ--সবন এবং কোথাও কোন দাগ-থুতত নাই।
 রনিয়াহ্ন।

তারপর তাহারা উদ্দিষ্ট বিশেষ গাভীর সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু কোথাও সেই গাভী পাইতেছিল না। তখন বনী ইসরাঈনদের ভিতর অতিশয় পিতৃভক্ত একটি লোক ছিল। একদিন তাহার পিতার ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিল, আমার এই মহা মূল্যবান মুক্তাটি বিক্রয় করিব। তুমি কি উহা সত্তর হাজার মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করিবে? সে বলিল, হাঁ, আমি আশি হাজার মুদ্রায়ই খরিদ করিব। তবে তোমাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, আমার নিদ্রিত পিতার শিয়রের নীচে আমাদের চাবি। তিনি ঘুম ইইতে উঠিলে আমি তোমাকে มুদ্রা প্রদান করিব। লোকটি বলিল- তোমার পিতাকে ঘুম হইতে এক্ষুণি জাগাইয়া আমাকে মুদ্রা দিতে পারিলে আমি যাট হাজারে বিক্রি করিব। কিন্তু তাহাত্ও লোকটি রাজী হইল না। ফলে সে আরও কমাইতে কমাইতে ত্রিশ হাজারে নামিল। তथাপি লোকটি তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইতে রাজী হইল না। পরন্তু পিতার ঘুম পূর্ণ করিবার জন্য সে মুক্তর দাম বাড়াইতে বাড়াইতে এক লক্ষ মুদ্রায় পৌছিল। উহার পরেও যখন বিক্রেতা তাহার পিতার ঘুম ভাঙানোর জন্য পীড়াপীড়ি চালাইল, তখন সে বলিল- আল্ধাহ্র কসম! আমি তোমার মুক্তাটি কখনও কোন মূল্যেই খরিদ করিব না। লোকটি তাহার পিতৃভক্তির কারণে যখন একটি মহামূল্যবান মুক্তা অল্প দামে খরিদ করার সুযোগ হারাইল, তখন পুরস্কারস্বর্মপ আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাকে একটি গাভী দান করিলেন। সেই গাভীটির ভিতরেই শধু বনী ইসরাঈলদের অভিষ্ট গাভীর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান় ছিল।

অবশেষে বনী ইসরাঈলগণ এই গাভীর সন্ধান পাইল। তাহারা গাঁীর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে উহা দেথিতে পাইয়া মালিকের নিকট গেল এবং বলিল- তোমার গাভীটি আমাদিগকে দাও। আমরা উহার বিনিময় তোমাকে একটি ভ়াল গাভী দিব। সে উহাতে রাজী হইন না।
 বাড়াইতে দশটি গাভী পর্যন্ত পৌছিল। তথাপি তাহাকে সম্ম্ত করুিতে পারিল না। ত্থন তাহারা সুপারিশের জন্য হযরত মূসা (আ)-কে ধরিল। তিনি লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন- ‘তোমার গাভীটি তাহাদিগকে দাও।' লোকটি বলিল- ‘হে আল্লাহ্র রসৃল!’ আমার গাভীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অ্রহণের মালিক আমিই। হंযরত মূসা (আ) বলিলেন- ‘তুমি ঠিকই বলিয়াছ।’ তারপর বনী ইসরাঈলের সেই লোকদিগকে বলিলেন- তোমরাই যেভাবে পার তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গাভীটি ক্রয় কর,। তাহারা অগত্যা তাহাকে উক্ত গাভীর সমান ওयনের স্বর্ণ দিতে চাহিল। তাহাতেও যখন সে রাজী ইইল না, তখন তাহারা বাড়াইতে বাড়াইতে দশণণণ স্বর্ণ দিয়া উহা খরিদ করিল।

তাহারা যথন গাভীটি আনিয়া জবাই করিল, ঢ়খন মূসা (আ) উহার একটি অংশ নিয়া নিহত ব্যক্তির লাশে লাগাইতে বলিলেন। তাহারা গাভীর দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশটি নিয়া লাশের সহিত লাগানো মাত্র নিহত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হইল। উপস্থিত লোকজন তাহাকক জিজ্ঞাসা করিল- তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে? সে বলিল- ‘আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সম্পদ কুক্ষিগত ও কন্যাকে বিবাহ করার জন্য আমাকে হত্যা করিয়াছে।' ইহা তনিয়া তাহারা তাহার ভ্রাতুম্পুত্রকে মৃত্যুদণ প্রদান করিল।
কাছীর (১ম খণ)——५

মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব করযী ও মুহাম্মদ ইব্ন কয়স হইতে যথাক্রমে আবূ মা‘xার, হাজ্জাজ্জ ইব্ন মুহাম্মদ, সুনায়দ এবং মুজাহিদ ইইতে যথাক্রমে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাহ্মদ ও সুনায়দ বর্ণনা করেন :
'বনী ইসরাঈলের একটি গোত্রের সংখ্যালঘু নেককাররা এক সময়ে বিভিন্ন গোত্রের সংখ্যাখরু বদকারদের সং্রবমুক্ত থাকার জন্য পৃথক নগরের পত্তন করেন ও পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। সন্ক্যার পর তাহারা কাহাকেও নগরের বাহিরে থাকিতে দিত্নেন না। তাহাদের নেতা সকালে শহরের সদর দরজা থোলার সময়ে তালভাবে দেথিয়া নিতেন উহার সশুথে কিছ্র আছে কিনা? নগরবাসীরা সারাদিন বাহিরের কাজকর্ম সারিয়া সক্ধ্যা হওয়া মাত্র শহরে ফিরিত।

বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে তথন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার একমাত্র ভ্রাতা ছাড়া অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধনাত্য ব্যক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্রেও মরিতেছে না দেখিয়া তাহার ভ্রাতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ৃওয়ার জন্য তাহাকে হত্যা করিল। অতঃপর লাশটি সংঢোপনে উক্ত শহরের ফটকের সম্মুথে রাথিয়া আসিয়া স্বাভাবিক কাজ কর্মে লিপ্ত হইল। সকালে উক্ত শহর প্রধান ফটক খুলিয়া উক্ত লাশ দেখিতে পাইয়া ফটক আবার বক্ধ কর্রিয়া দিলেন। ইত্যবসরে নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা লোকজনসহ ফটকের কাছের লাশটি ঘিরিয়া শহরবাসীর উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল- 'হায়, হায়, তোমরা আমার ভ্রাতকে হত্যা করিয়া এখন সদর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছ?’

বনী ইসরাঈলদের ভিতর তখন হত্যাকাও বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই হযরত মূসা (আ) জানাইয়া দিলেন- নিহতের লাশ যাহাদের এলাকায় পাওয়া যাইবে ঢাহািগকেই হত্যাকাওের জন্য দায়ী করা হইবে। উপরোক্ত হত্যাকাত্কে ,কেন্দ্র করিয়া যখন নিহতের ড্রাতার দলবল ও উক্ত শহরবাসীর মধ্যে সশশ্ত্র লড়াইয়ের উপক্রম দেখা দিল, তখন তাহাদের বিজ্ঞজন়দের পরামর্শক্রমম নিরস্ত হইয়া তাহারা মূসা (আ)-এর সমীপে হাজির হইল। নিহতের ভ্রাতার দলবন বলিল, হে মূসা! অমুক শহরবাসীরা লোকটিকে হত্যা করিয়া সদর দরজার বাহিরে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তখন সেই শহরবাসীরা বলিল- হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি জানেন यে, বদকারূদর সশ্র্রব এড়াবার জন্য আমরা একটি পৃথক নগরী তৈরী করিয়া সেখানে বস়বাস করিতেছি। আল্লাহ্র কসম! আমরা! লোকটিকে হত্যা করি নাই এবং কে করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না।

উবায়দা সালমানী, আবুল আলীয়া, সুদ্দ প্রমুখ বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাবনীর ভিতর কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য ও আপাত বিরোধ বিদ্যমান $i$ সাধারণত বনী ইসরাঈলদের বিতিন্ন লোকের বর্ণনা হঁইটতে উহা উদ্ধৃত হইইয়াছে। তাহাদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা বৈধ হইলেও আমরা উহাকে সত্যও বলিতে পারি না, মিথ্যাও বলিতে পারি না। তাই উহার মধ্য হইতে আমরা ততইুকুই গ্রহণ করিতে পারি যতটুকু আমাদের সত্য দীনের পরিপক্থী নয়। তাহা ছাড়া সবটুকুই বর্জনীয়। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞানাধার।

## 



## 


(V.)

## 



يُفْعَلُؤِكَ
৬৮. ঢাহারা বলিল, ‘আপনার প্রহুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার পরিচয় প্রদান কর্রে।' সে বলিল- 'নিচ্য় তিনি রলিতেছেন, গাভীটি না যৃদ্ধা, না যুবতী, বंরং

৬৯. ঢাহারা বনিলল : "জাপনার প্রডুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার বর্ণ বলিয়া দেন।' সে বলিল : ‘निশয় তিনি বলিতেছেন; গাভীটি এইর্দপ হলুদ বর্ণের বেন দর্শকদের প্রাণ জুড়াইয়া यায়।'
१०. তাহারা বলিল : ‘আপনার প্রডুকে বলুন, তিনি যেন উহার (পরিপৃর্ণ) পরিচয় প্রদান করেন। নিচ্চয় গাভীটি আমাদের কাছে অশ্পষ্ট (রহিয়াছে)। অতঃপর নিশয় আমরা ইনশা আল্লাহ অবশ্যই ঠিক পাইব।'
१). সে বলিল ঃ ‘नि"চয় ত़নিন বলিতেছেন, গাভীটি অবশ্যই কৃষিকার্যে ব্যবহ্তত নহে আর উহা নিচয়ই সেচ কার্य করে নাই। উহা সুস্থ-সবল, সর্ববিধ দাগ-খুঁত মুক্ত।’ ঢাহারা বলিল : ‘এতক্ষণে আাপনি সঠিক কথা বলিয়াছেন।’ অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিল, অথচ ঢাহারৃাं টহা কর়ার ধারে-কাছেও ছিল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্নাহ্র রসূলকে হয়রান ও নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে বনী ইসরাঈলগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট অহেতুক প্রশ্নের প্র প্রশ্ন উত্থাপেনের ঘট্নাটি বিবৃত করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাইলগণকে বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি গাভী যবেহ করিতে বলিলেন! তাহারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করিনেই নির্দেশ পালিত হইত এবং তাহাদের

উদ্দেশ্যও সাধিত হইত। কিন্তু তাহারা আনুগত্যের সরন পথ ছাড়িয়া অবাধ্যতার বক্র পথ ধরিল। তাহারা অবাধ্য মন লইয়া আল্লাহ্র নবীকে হয়রান করার জন্য গাভী সম্পর্কে তাঁহাকে অহেতুক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। यদিও তাহাদের প্রশ্নণ্তুি নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি তাহাদের অবাধ্য মন উহাই করার জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিল। এইর্দপে তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য চরম জটিলতা ডাকিয়া আনিল। আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের উপর দুঃসাধ্য কাজ চাপাইয়া দিলেন। হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইইতে উবায়দা প্রমুখ তাফসীরকাার বলেন- বনী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলেই আল্লাহ্র নির্দেশ পালিত হইত এবং তাহাদের উদ্দেশ্যও সাধিত হইত।
 অর্থাৎ আপনি আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগককে উহার পরিচয়় বলিয়া দেন। অন্য কথায় তাহারা গাভীটির তুণাবলী জানিতে চাহিন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ, হিশাম, ইব্ন আলী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন :
‘বনী ইসরাঈলরা यদি একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিত, তাহাতেই তাহাদের উল্লেশ্য সাধিত হইত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য জটিলতা ডাকিয়া আনিল। ফলে• আল্লাহ্ তা‘আনা তাহাদের উপর দুঃসাধ্য বোঝা চাপাইয়া দিলেন’।

উক্ত রিওয়াত্যেতের সনদ সহীহ। উহা একাধিক বর্ণনাকারী হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইত়ে বর্ণনা করেন। উবায়দাহ, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, আবুল আলীয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্নুর্প মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন বে, 'আতা একদ্দিন আমাকে বললেন ঃ বনী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিলেই আল্মাহ্র নির্দেশ পালিত হইত।'

ইব্ন জারীর আরও বলেনন বে, নবী করীম’(সা) বলিয়াছেন : ‘বনী ইসরাঈলগণকে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিতে বনা হইয়াছিন। কিন্তু যখন তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কঠোরতা ও জটিলতা চাহিতে লাগিল, তখন আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের টপর কঠোর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। আল্নাহ্র কসম! যদি তাহারা ‘ইনশা• আল্মাহ্’ না বলিত তাহা হইললে কোনদিনই তাহারা গাভী চিনিতে পারিত না।'

হयরত মূসা (আ) তাহাদের প্রথম প্রশ্নের জনাবে বলিলেন :

 কোনটিই হইবে না। আবুল আলীয়া, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, आতিয়্যা, আওফী, আতা খোরাসানী, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, যিহাক, হাস়ান, কাতাদাহ ও হযর্ত ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত শব্দদ্দয়ের এর ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ই"যরত ইব্ন আব্বাস (आ) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ " অপ্রাপ্ত বয়ষ্কার ম্্যবর্তী। এইর্রপ পশই সুদর্শন ও শক্তিশাল্লী হইয়া থাকে। ইকরামা, মুজাহিদ, ড্াবুল আলীয়া, রবী’ ইব্ন आনাস, আত খোরাসানী ও যিহাক হইতেও উহার অনুরূপ বান্যা বর্ণিত হইয়াছে।
 সন্তান ও সন্তানের সন্ত্তান রহিয়াছে।

হাসান হইঢে পর্যায়ক্রমে কাছীর ইব্ন যিয়াদ, জুওয়াইবির ও হাশিম বর্ণনা করেন ঃ
'বনী ইসরাঈলগণকে একটি বন্য গাভী যবেহ করিতে বলা হইয়াছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি হলুদ রঙের জুতা পরিধান কব্রিবে, সে যতদিন উহা পরিধান করিবে, তত়িন সুখী ও আনন্দিত থাকিবে। تَسُرُ النُّطُرِيْنْ
 বর্ণের হইবে।
$\therefore$ इযরত উমর (রা) বলেন 0 .\&। ইইবে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বর্ণ্না করেন ঃ صفر \& অর্থ! গাভীটি শিং ও পায়ের খুর হলুদ রঙ বিশ্সিষ্টি হইবে।
$\because:$ হাস়ান হইতে যथাক্রমে আবূ রিজাহ, নূহ ইব্ন কয়স, নসর ইব্ন आলী, आবূ হাতিম ও
 ব্যাখ্যা অসমর্থিত। প্রথমোক্ত ক্যাখ্যাই স্শিক।


 কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ. आनীয়া, রবী ইব্ন আनाস, সুদ্দী, হাসান এবং কাতাদাহ হইত্ও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত ইইয়াছে।
 যাহার রঙ-উজ্দ্ন ও পরিষ্কার।
 হলুদ বর্ণের। গাত়তার জন্যা যাহা প্রায় ও্র ব্র্ণ হইয়াছে।


 বে, উহা হইতে সূর্य রশ্নি বিকীর্ণ হইতেত্ছেi

তাওরাত কিতাবে উল্লেখ করা হয় বে, গাভীটি লোহিতাভ বর্ণ্ণে ছিল। সম্তবত উহা তাওরাতের আরবী অনুবাদंকের ভুল। অথবা ইহাও হইতে পারে বে, গাভীটি গা়্ি ইনুদ বর্ণের


গাউীর সংখ্যাধিক্কের কারণে উলিষ্ঠ গাওীটি চিনিয়া বাiির করা আমাদের জন্য সষ্ষবপর হইত্তেছ না। সুতরাং হে মূসা, আপনি উহার পরিপূর্ণ পরিচয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ করিয়া पूনিয়া ধরুন।
 ইনশা आడ্লাহ্ উश্ চিনিয়া আनिতে পারিব।

 शাদ্দাদ், আহমদ ইব̣ন ইয়াহিয়া জাওফী ও ইমাম ইবৃন ছাতিম বর্ণনা করেন :

 ........ 1'

হযরত আবূ হহায়রা (রা) ইইতে যথাক্রূমে আবূ রাফ্‘‘, হাসান, উব্বাদ ইবৃন মানসূর,


 গাজী यবেহ করিলে অহাদ্র কার্य সিদ্ধি ইইত। কিষ্ৰু তাহারা তাহা না:করিয়া নিজেরা निজ্জেদের জন্য কঠারত কামनা করিল। ফলে আল্gাহ् ত'আলা অহাদদর উপ্র কঠঠার ব্যবश্থা চাপাইয়া দিলেন।'
 হইয়াছে। তাই উহাকে বড় জোর তাঁার নিজস্ব উক্তি বনা যায়। সুদী ইইতেও অনুরুপ কथা তাহার নিজস্ব উক্তি হ্রিাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্gাহই সর্বজ্ট।


অর্থাৎ গাওীট কৃবিকার্य অথবা ফ্সলের ক্ষেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। ফাে






মুজাহি বলেन ঃ :




 থাকিবে না। উপরোক্ত ব্যাথ্যাসমূহ প্রায়ই এক।
 শ্রমের কারণে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হইবে না। উহা চাষাবাদে ব্যবহ্হত হইলেও সেচকার্ৰে ব্যবহ্তত হইবে না।

উপরোক্ত ব্যাথ্যা অনুযায়ী '

 স্বাভাবিক করিয়াছেi তদ্রপ উছ্যভাবে অবস্থিত زلول শব্দের বিশেষণ্রক্রপে বাক্যের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট, ও:স্বাভাবিক করিয়াছে: ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরকার অনুর্রপ. শ্বাভাবিক ও সুশ্পষ্ট ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করিয়াছেন এবং উহাকেই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।.
"َتَأُوْا করিলেন।

काजाদार বलেन : করিলেনন।
 ইসরাঈলদের আদিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়ী অন্যরা বলিল- আল্লাহ্র কসম! এখন উহাদের নিকটট উদ্দিষ্ট পরিচয় আসিয়াছে।

 করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহারা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই আদেশ পাল্ন করিল।

আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলদের নিন্দ্রা রহিয়াছে। এখানন আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন, তাহ্হাদের ইচ্ছা ছিল না গাভীী জবেহের মাধ্যমে আল্লাহ্র আদেশ পালন করার। উপরোক্ত প্রশ্নাবলী দ্বারা আল্লাহ্র নবীকে নিরুত্ত্র করাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও মুহাম্মদ ইব্নं .কয়স বলেন : 'গ্যাভীটির মূল্য অত্যধিক হওয়ায় তাহারা উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।’

এই ব্যাখ্যাটি সাঠক নহে। কারণ, গাভীর অত্যধিক মূল্যের কথা কেবল বনী ইসরাঈলদের বর্ণিত কিস্সায় পাওয়া যায়। তাই উহা দলীল হইতে পারে না। আবুল আলীয়া ও সুদ্দীর বর্ণিত রিওয়ায়েতই উহার প্রমাণ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও আবুলু আলীয়া এবং সুদ্দীর বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছেন - এইఅুলি সবই ইসরাঈলী বর্ণনা। টবায়দা, মুজাহিদ, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, ‘আবুন আলীয়া ‘এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও বলিয়াছেন যে, তাহারা বিরাট মূল্য দিয়া গাভী খরিদ করিয়াছিল। অথচ তাহাদের

বর্ণনার মধ্যে পারম্পরিক মিল নাই। তাহ ছাড়ী গাডীিির মূন্য সম্ণন্ধে ভিন্নর্প বর্ণনাও রरহয়াছে।

 ইকরামার নিজ্ব উক্তি এবং উহাও ইসরাঈলী বর্ণনা হইঢে নওয়া হইয়াছে।

ইমাম ইবৃন জারীর বলিয়াছ্নন বে, অপর এবদন তাফসীরকার বলেন- বনী ইসরাफলররা এই কারণে উহা यবেহ করিতে ইচ্মুক ছিন না বে, উহার ফলে প্রকৃত হত্যাকারীর নাম উদঘাটিত হইবে এবং তদরুণ তাহারা তিন্ৃৃৃত ও নিন্দিত হইবে।

কে এই ব্যাখ্যা প্রদান কর্রিয়াছেন, ইবৃন জার্রীর তাহ বলেন নাই। পরিশেবে ইব্ন জারীীর
 ঊদঘাটিত হইলে তাহারা নিन্দিত হইবে, এই দ্বিধি কারণণই তহারা টহা যবেহ করিতে ইচ্মুক फिल ना i'

ইব্ন জারীর্রের এই ব্যাখ্যাও সঠিক নহহ। হयরত ইব্ন আাব্মাস (রা) হইতে বিহাক এই
 ख্ঞানী। णঁহারই কাছে তওखীক চাই।


 তাহারা বলেনন :

















##  (VT) 

१२. আর यখন তোমরা একটি লোক হত্যা করিয়া পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে এবং তোমরা याহা গোপন করিতেছিনে আাল্লাহ তাহা উদ্ঘাটন করিতে যাইতেছিলেন।
१৩. অনন্তর आাম বলিলাম- ‘তাহাকে (নিহতকে) উহার (গাভীর) একটি অংশ घার্রা আঘাত কর। এইভাবে আাল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন প্রদর্শন করেন যেন তোমরা বুঝিতে পার।'

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্ময়ে আল্মাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলদের হত্যাকাও গোপন রাখার প্রয়াস, আল্মাহ্ তা‘আলা কর্তৃক উহার রহস্য় উদঘাটন ও মৃতকে জীবিত করার নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে কিয়ামতের পুনর্জীবনের সম্ভাব্যতা ইত্যাকার বিষয় বর্ণনা করেন।
 লিপ্ত হইয়াহিলে।

মুজাহিদ হইতে যथাক্রমে আবূ নাজীহ, শিবল, আবূ হহায়ফা, আবূ হাত্মি ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা ক়রেন।
 निপ্ত ইইয়া পড়িয়াছিলে। ইব্ন জুরায়জ বলেন : ব্যাপারে পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছিনে। আব্দুর রহমান খ্র্ন্ন যায়ঁ ইব্ন আসনামও উহার অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন।
 تَكْتُتُوُون

মুসাইয়েযব ইব্ন রাফে‘ হইতে যथাক্রমে সাদাকা ইব্ন রুস্ত্যম, মুহাম্পদ ইব্ন ছুফায়েল আবাদী, আম্যারা ইব্ন আসলাম বসরী ও ইমাম ইবৃন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

কোন ব্যক্তি সাত তবক আবরণের মধ্যে থাকিয়াও यদি কোন নেক কাজ করে তাহা আল্পাহ্ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দেন। তেমনি কেহ যদি সাত তবক আবরণে লুকাইয়া কোন পাপ কাজ করে তাহাও আল্লাহ্ তা‘আলা প্রকাশ করিয়া দেন। تَكْتْمُوْنُ আয়াতাংশাট উহার দলীল।
 কেন, উ’হা দ্বারা নিঃসন্দেহে আল্লাহৃন নবীর মু‘জিযা প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য উক্ত অংশাি গাভীটির নির্দিষ্ একটি অংশ ছিন। তবে তাহা নির্দিষভাবে উল্লেখ করা यদি আমদের দীন ও. কাছীর (১ম খণ)——৩

 নির্ভরভোগ্য সনরদ লেই সস্পর্কে কোন বর্ণনাও মিলে না, তাই আযরাও উহা অনির্দিষ্ל রাখিয়া দिनाम।
 आ’মাশ, आবদूন ওয়াহিদি ইব্ন বিয়াদ, आ!ফ্ফান ইব্ন মুসলিম, आহমদ ইব্ন সান্না ও ইমাম ইব্ন आবূ হাতিম বর্ণনা করেন ः
 তাহারা এক ব্যাক্তির কতিপয় গর্রু মাঝেে উহা দখিিত পাইল। স্বতবতই উহা মালিকের অতतु প্রিয় গাজী ছিন। তাহারা উহার বিনিময়ে অধিক মৃন্য দিতে চাহিলেও সে সশ্রত হইন
 তাহারা উহা খরিদ করিন। जারপর জবাই কর্রিয়া উহার একট় জংশ্ দিয়া যথন নিহচের লাশে आघाত করিল, অমनि সে জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেন। এমনকি তাহার घাড়ের শিরাজ্ৰনির ভিতর দিয়া দ্রুত্বেগ রক প্রবাহিত হইতেছিন। উপস্ছিত লোকজন প্রশ্ন করিন- তোমাকে কে হত্যা করিয়াহ্? সে জবাব দিল-ホামাকে অমুক ব্যক্তি হতা কর্রিয়াহা।"


 মাংসপিত্র কথা বना হইয়াছে মাত্র।



কাতাদাহ হইতে মুজামার বর্ণনা কর্রেন ঃ তাহারা গাজীঢি্র র্যানের মাংসপি৩ ঘারা नাশঢিকে আघাত করা মাত্র সে জীবিত হইয়া বনিল- আমাকে অমুকে হত্যা করিয়াছে।

ইমাম आব্ হাতিম বলেন ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইকরামা হইতেও অনুর্গপ কাহিনী বर्ণिত হই্যয়াহ

সৃদ্দী বলেন- তাহারা গাজীতির স্কক্দল্যের মধ্যবর্তী মাংসপি৫ দ্বারা নিহত ব্যক্তির লালে আघাত করা মান্র সে জীবিত হইন। তাহারা জিঞ্ঞাসা করিন- ক নোমাকে হত্যা কর্রিয়াছছ? সে বলিন- আমার जাতুচ্পুত্র आমাকে হত্যা করিয়াছে।

आবুল आनीয়া বলেে ঃ হযরত মৃসা (অা) উহার একथাना হাড় নিয়া তাহাদিগকে লাশে আघাত করিচে বলিলে তাহারা ঢাহাই করিন। সজ্গে সল্ে তাহার দেহে পাণ সপ্চার হইল। जতঃপ্র তাহাদের নিকট जাহার হত্যাকারীর নাম বনিয়া সে মারা গেন।

आবদूর রহমান ইবৃন যায়দ ইবৃন आসলাম বলেন ঃ তাহরা গাজীটির একটি আস্ত অংশ্র - निয়া লাশে লাগাইয়াছিন।

কেহ কেহ বলেন ঃ তাহরা উহার জিষা নিয়া নাশে ঘোয়াইয়াছিন।

 ত'जানা স্বীয় কুদরতে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, সেইই্লপেই কিয়ামতে তিনি ম্বীয় কुদরতে মৃতদিগকে পুনর্জীবন দান করিবেন। উক্ত ঘট্নাঢি টহারই জননত প্রমাণ। তাহ ছাড়া উহা দ্বারা আল্লাহ্ ত'জ্রানা বনী ইসরাঋলদের বিরাট এক কনহহর নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

আन्काহ্ ত‘অানা সৃরা বাকারার পাচ জায়গায় মৃতকে জীবিত ক্রার কথা বনিয়াছছন। এক ঃ ইতিপৃর্বে বর্ণিত এক আয়াতে তিনি বলেন :
 পুনর্জ্জীবিত কর্রিলাম।"

দুই : आনোচ্য আয়াত।
তিন : নিম্লেক্ত আয়াতে তিনি বলেন :

 গৃহত্যাগ কর্রিয়াছিন। আল্gাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন- ‘তোমরা মরিয়া যাও।' অতঃপর তিনি তাহদিগকে পুনর্জীবন দান কর্রিলেন।"

চার ঃ নিম্নোত্ত আায়াতে তিনি বলেন ः

"অथবা ભেই ব্যক্তির ন্যায় बে ব্যক্তি একটি জনপদ অতিত্রেম করিতেছিন। উश্ ওনট-পালট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিন। সে বনিল- ইহা অই্রপ জ্পংসের পর আল্লাহ কিব্রাপে আবাদ করিष্বন? जতঃপর আল্লাহ তাহাকে একশত বৎসর ধরিয়া মৃত রাথিলেন.। তারপর তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন।".

পাচ : নিম্নোক আয়াত্ত তিনি বলেন :



" অার যখন ইবরাহীম বলিল, প্রভু হে, ঢুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবে তাহা আমাকে দেখাও। প্রভু বनিলেন- তবে কি তুমি বিশাস কর না? সে বनিন- গাঁ, তথাপি উহা আমার जন্তরের পৃর্ণ প্রশাত্তির জন্য। প্রঙু বলিলেন- ঢবে पুমি চারটি পাখী ধর্যিয়া তোমার প্রতি

 আসিবে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহের ঘটনাবলী দ্বারা আল্মাহ্ তা‘আলা মানব জাতিকে প্রমাণ দান করিলেন বে, এইভাবেই তিনি কিয়ামতে তাহাদিগকে নিজ কুদ্রতে পুনর্জীবন দান করিবেন। উহা হইতে যেন তাহারা উপদেশ নেয় ও পুনরুথান দিবসের প্রতি আস্থাবান হয়। অনুরূপ আল্লাহ্ ত‘আলা মৃত যমীনকে বৃষ্টির দ্বারা পুনর্জীবিত করার উদাহরণ পেশ করিয়াও মানবমভ্জনীকে পুনরুথান দিবসে বিশ্বাসী হইবার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। উহাকে আল্মাহ্ তা‘আলা পুনর্জীবন দানের একটি দলীল হিসাবে তুলিয়া ধরেন।

হযরত আবূ রयীন উকায়नী (রা) হইতে প্র্যয়্রক্রমে ওয়াকী’ ইব্ন আদাস, ইয়ানী ইব্ন ‘আত, ও‘বা ও ইমাম আবূ হাতিম বলেন :
"একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরय করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কিক্রপে মৃতদিগকে জীবিত করিবেন? নবী করীম (সা) বলিলেন- তুমি কি কোন উপত্যকা ভূমিকে পূর্বে বিক্ক ও মৃত অবস্থায় দেখিয়া পরে কি উহা সুজলা-সুফল্ন হইতে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম- দ্যা, হে আল্লাহৃর রাসূল উহা আমি দেখিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন- এইভাবেই মৃতদের পুনর্জীবন ঘটিবে। অথবা তিনি বলেন- আল্মাহ্ ত‘আলা এইভবেই মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন।

निম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত হাদীসের সমর্থ্র আছে ঃ . .

"আর তাহাদের জন্যে আরেকটি নিদর্শন ইইত্তেছে মৃত यমীন। আমি উ়হাকে পুনর্জীীবিত করিয়া উহাতে শস্য উৎপন্ন করি; অতঃপর তাহারা উহা খাদ্য় হিসাবে ব্যবহার করে। জর উহাতে থেজুর ও আগুররর উদ্য্যনসমূহ সৃষ্টি করি যাহাতে তাহারা ফল খাইতে পারে। তাহারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?'

মাসআলা ঃ ইমাম মালিক (র) বলেন- নিহত ব্যক্তি মুমূ্̀যু অবস্থায় কাহারও নাম রালিয়া গেলে তাহার জবানবদী গুরুত্ণপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি স্বীয় অভিমতের সপক্ষে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। উহাত়ে আল্লাহ্, তা‘আলা নিহত ব্য়ক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত মুমূর্ষু ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে , মিথ্যা অভিযোগ তোলার মানসিকতা রাখে না। ঢাঁহার অনুসারী ফিকাহবিদগণ"ইমাম মালিকের "এই মতের স্ম"ন্থনে নিম্ন হাদীস পেশ করেন ঃ
 इওয়ায় জনৈকা দ্যাসীকে হত্যা করিল। সে, দাসীটির মস্তক দুই পাথরের মাঝে রাখিয়া চূর্ণ



সজ্গে সেই ইয়াহুদীকে গ্রেফতার করা হইল এবং শেষ পর্যন্ত সে অপরাধ স্বীকার করিল। তখন্ নবী করীম (সা) তাহার মাথাও দুই পাথরের মাঝখানে রাখিয়া চুর্ণ করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম মালিক বলেন--মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দীর তুরুত্য রহিয়াছে বিধায় তাহার জবানবন্দীর ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের নিকট হইতে হলফ লইতে হইবে। অধিকাংশ ফিকাহবিদ ইমাম মালিকের এই মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বলেন- মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দী অতিরিক্ত গুরুত্বের অধিকারী হইবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

98. অতঃপর তোমাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন হইয়া গেল, এমনকি পাথর হইতেও শক্ত। কারণ, পাথর হইতে তো সুনিচ্চিতভাবে ঝর্রনাধারা প্রবাহিত হয় আর ইহাও সুनিথ্চিত যে, এমন পাথরও আছে যাহা ফাটিয়া গেলে পানি বাহির হয়। পরস্్ু ইহাও निস্চিত কथা যে, কোন কোন পাথর এমনও आছে যাহা আাन्লাহৃর ভয়ে প্রকম্পিত ও শ্থলিত হয়। আার আল্লাহ তা‘আলা তোমরা যাহা করিতেছ ঢাহা হইতে উদাসীন নহেন।

তাফ্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলদের পাষাণ হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাঈলদের নিকট আল্ধাহ্র বহু নিদর্শন আসিয়াছে। ট়ছহার ফলে স্বভাবতই তাহাদের অন্তর কোমল থাকা উচিত। কিন্তু অস্বাভাবিকতাই হইল বনী ইসলাঈলদের
 হইল। তাহারা বিনীত হইবার পরিবর্তে উদ্ধত হইয়া গেল। তাহাদের অন্তর আল্লাহৃর ভয়ে প্রকপ্পিত না হইয়া বেপরোয়া হইল। তাহাদের হ্রদয় সত্যের জন্য উনুুখ না হইয়া সত্য বিমুখ হইন। তাহারা আল্লাহ্র অনুগত হওয়ার বদলে অবাধ্য হইল। আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির উক্ত অবাধ্যতা, ওদ্ধত্য ও হদয়হীনতার দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে।

## 

 উক্ত निদর্শনাবनी প্রত্যक করা সত্বেও পাষাণণর মত, এমনকি উহা হইতেও কঠিন ও


"মু'মিনদের জন্য কি রখনও সময় হয় নাই যে, তাহাদের অন্তর আল্লাহ্র উপদেশ ও অবতীর্ণ সত্যের জন্য বিনয়াবনত হইবে। আর তাহারা সেই আহলে কিতাবদের মত হইবে না,

সুদীর্घ কানক্র্ম যাহদের অত্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছিন এবং অধিক্木ংশই যাহাদের পাপাচারী ছিন।"

হयরত ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে আওखী স্ষীয় তাফসীর গ্卜r্থ বর্ণনা করেন : "জবাई কর্যা গাতীর একটি অংশ নিয়া লালে আघাত করা মার্র লোকটি অতীত জীবন্রে চাইতেও অধিকতর প্রাণ চঞ্ঞল্য নইয়া পুনর্জীবিত হইন। তাহাক প্রশ্ন করা হইল- কে তোমাকে হত্যা করিয়াহা? সে জবাবে বলিল- আমার ভতিজারা আমাকে হত্যা কর্রিয়াছে। অতঃপর সে মৃহ্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িন। তাহার ভতিজারা বলিল- আল্লাহুর কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই। এই্ধপপ তাহারা সত্তকে প্রত্ক্ষ কর্রিয়াও উহা অব্বীকার করিল।।আলোচ আয়াতে তাহদের

 অন্তঃকরণ টীত না হইয়া পাযাণবৎ, এমনকি তাঁহ হইতেও কঠিন হইন। তেমনি তাহার্যা আল্মাহ্র বহু নিদর্শন দেখার পরেও নবীদের অবর্তমানে সুদীর্ঘ কালক্রুম তাহাদের্য অন্তর পাষাণৰৎ, এমনকি তাহা হইত্ওে কঠিনতর হইন। তাহারা আল্লাহর आযাবের ভয়মুক্ত ও চরম

 তাহাদের অন্তর অাদ্র কর্যিয়া সত্য হহণের উপব্যোী করিতে সমর্ব ছয় না। অনেক প্রস্তর এমনও.
 কর্রিয়াও উহাতে এমनि সুকোমन কিছू পাওয়া यায় না যাহাত সত শিকড় ছড়াইচে পারে।

 তাই উহ প্ৰত্রু ইইতে কঠিনত্র।

প্রস্তর ও অন্যান্য জড়পদার্থ্ও আল্মাহ্যীতিন অনুভূতি বিদ্যমান। তাহ নিস্নোক্ত আয়াতে জना याয় :

"সপ্তাকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় সৃষ্টি তাঁহার তাসবীহ পাঠ করিতেছে। কিন্তু তোমরা উহাদের তাসবীহ বুঝিতে পার না। নিশ্য় তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।"

ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন : কোন পাথর ইইতে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া কিংবা পানি নির্গত হওয়া এবং পর্বত শুহ্গ ইইতে পাথর বিচ্যুত হওয়া ইত্যাকার ঘটনা আল্মাহ্ভীতির কারণেই घটিয়া থাকে। তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইত়ে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবু মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন :

অর্থাৎ "তোমাদের অন্তর এত সত্য বিমুখ, কঠোর ও অনুভ্ডিতিনূন্য বে, অনেক পাথর উহা जপেক্ষ অধিকতর ন্ম ও অনুভূতিশীল।'

আবূ আলী আল জায়ানী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ
 আল্লাহৃর ভয়ে মেয হঁঁতে যমীনে পতিত হয়।' কাयী বাকিল্লানী মন্তব্য করিয়াছেন- 'আবূ আनী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা একটি কল্পিত ব্যাথ্যা বৈ কিছू নহে। কারণ, এইর্পপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইলে বিনা প্রমাণে শব্দের বাঘ্য অর্থ পরিত্যাগ করিত়্ে হয়।’ ইমাম রাयীও উহাকে কল্পিত ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ তালিব (অর্থাৎ ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াকূব) ইই়্ে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্ন হিশাম ছাকাফী, হিশাম ইব্ন আমার, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন :
 বিষয় এবং
 আর ।
 তাহার ক্রন্দনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন- ‘এস্থলে পাথরকে $ع$ (বিনয় মিশ্রিত ভয়ে ভ়্ীত় হওয়া) ক্রিয়ার কর্ত হিসাবে বর্ণনা করা এক শ্রেণীর আলংকারিক বাগধারা বৈ নহে। প্রকৃতপক্ষে পাথরের মধ্যে কোনরূপ অনুভুতি শক্তি নাই। তাই উহার পক্ষে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হুওয়াও সম্ভবপর নহে। অনুর্পপভাবে অন্যত্র আল্নাহ তা‘আলা আলংকারিক বাগধারায় দেওয়ালকে 'ইচ্ুক হওয়া’ ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। यেমন বলিয়াছেন : يريد ان يـنقض 'দেওয়ালটি ধ্ধসিয়া প্পড়িতে ইচ্ছুক ছিন। অর্থাৎ উহা বিধ্ধস্ত হইইবার উপক্রম করিয়াছিন। প্রকৃতপকে না পাথর আল্মাহ্র ভ্রয়ে ভীতি হইতে পারে, আর না দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতে পারের। উপরোক্ত প্রয়োগ বাহ্য অবস্থার Eিত্তিতে আলংকারিক প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কিছ্ নহে।'

ইমাম রাবী, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ শীর্ষস্ঠানীয় তাফসীরকারগণ বলেন- "উপরোক্ত র্রপ ব্যাখ্যা প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, जল্লাহ্ ত্তা‘আলা জড় পদার্থ্রে মধ্যে অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করত উহা দারা অনুভূত্তিসম্পন্ন প্রাণীর ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া ঘটাইতে পারেন।' অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘্রালা বলিতেছেন :

‘নিশচয় আমি আকাশসমূই, পৃথিবী এবং পর্বতরাজির নিকট বিশেষ আমানত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহাকে বহন করিতে অসর্মতি জানাইল এবং উহাকে (উহা বহন কর্রকে) ভয় করিল।'

তিনি आরও বলিত্তেছে :


তিনি অন্য বলিতেছেন :

তিনি আরও বলিতেছেন :

"আল্লাহ্ यে বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কি তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না? উহার ছায়া আল্লাহ্কে সিজদা করিতে করিতে ডানে বামে ঘুরে। আর উহারা বিনীত ও অনুগত।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :
 অনুগত হইয়া আসিলাম।

তিনি আরও বলিতেছেন :

'यদি আমি এই কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে ঢুমি উহাকে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও বিদীর দেথিতে পাইতে।

তিনি আরও বলিতেছেন :
"আর তাহারা নিজ্েেরের চামড়াকে বলিবে- তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে? উহারা বলিবে, যে আল্নাহ্ সকন বস্তুকে বাকশক্তি প্রদানन করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে সাক্ষ্যদানের শক্তি প্রদান করিয়াছ্নে।"

এতদ্যততীত সহীহ হাদীসে ব্বীণিত হইয়াছে : একদা নবী করীম (সা) উহুদ পাহাড় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন- ‘এই পাহাড় আমাদিগকে মহব্বত করে এবং আমরা উহাকে মহব্বত করি।' বিপুল সংথ্যক সনদে বর্ণিত হইয়াছে : 'নবী করীম (সা) খেজুর বৃক্ষের যে কাজটির সহিত হেলান দিয়া খুতবা প্রদান করিতেন, উহা নবী করীম (সা)-এর বিরহে ক্রুন্দন করিত।' মুসলিম শরীফ্ফ বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন- ‘আমার নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে যে পাথরখানা আমাকে সালাম দিত, আমি উহাকে এথনো চিনি।' হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর)-এর শুণাবলী বর্ণনা প্রসজ্গে উল্লেখিত হইয়াছে : ‘বে ব্যক্তি উহাকে আন্তরিকতা সহকারে চুম্বন করিবে, উহা কিয়ামতের দিন তাহার ঈমানের পক্ষে সাক্য প্রদান করিবে।'

উল্লেথিত আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমৃহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, জড় পদার্থ্থর মধ্ধ্যে
 পারে, ঢাঁার আহবানে সাড়া দিতে পার্ এবং অনুহুতি সস্পন্ন পাণীদের ন্যায় অনুভৃত্মিনূক
 উপর্রেক্ত কথার পক্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।
 তাফসীররকারগণণর মধ্যে মতভেদ রহিয়াছ়ে। ইমাম কুতুবী এবং ইমাম রাযী একদল
 বুঝাইয়াছেন बে, বনী ইসরাঈণ জাতির অন্তরের কঠারতাকে বুঝিবার জন্যে শ্রোত আয়াতে
 অन्তরেরে কঠোরত সম্বক্ধে সঠিক ধারণা লাভ করিতে পারিবে।'

ইมाম রাयী এতদসশ্পর্কিত আরেকটি অভিমত উদ্নৃত কর্রিয়াছেন। উश্ এই বে, বনী ইসরা乡ল জাতির লোকদদর অন্তর পাষাণর ন্যায় কঠোর; এমনকি তদপেক্ষ অধিকতর কঠোর-এই দুইয়ের মধ্য ইইতে নির্দিষ্ একটি শ্রেণীর কঠঠের হইয়া গিয়াছছ। তাহাদের অন্তর
 निকট উशাক্ক অनिर्मिষ রাথিয়াছছন। বেমন, কোন ব্যক্তি খেজ্রে ও রুणি -ইহাদের একটি

 লে শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ রাথিয়া থাকে। লেইর্রপ বনী ইসরাপ্ জাতিন লোকদদর



কেহ কেহ বনেন-এই স্থলে ו শ্দটি সীমাবদ্ধকরণণ উল্দেশ্যে বাবફ্গত হইয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈন জতিন লোকদের অন্ত্র হয় পাষাণের ন্যায় কঠিন, না হয় তদপপপ্মা অধিকতর

 চূকা খাও। এই ছৃলে বক্র ল্রোতকে দুইটি খাদ্যের মধ্যা হইতে বে কোন একটিকে খইতে आদেশ করিয়া थাকে এবং ঢৃতীয় কোন খাদ্য খাইতে নিষেষ করিয়া থাब্।। আनোচ্য

 ইইয়াহে। অর্থাৎ তাহাদদর অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং উহা অপেশ্থ অধিকতর কঠিন
 বলেন :
 সত্য-লুষ ব্যক্কে অনুসরণ করিও না।
কাছীর (১ম খ(ब)—৬৪

তিনি আরও বলেন্ :
 অপরকে সতর্ক করিবার জন্যে উপদেশ প্রদান করে, তাহাদের শপথ ।'

কবি নাবিগা যুবয়ানী বলেন :

> تــالت الا لـيتـها هذا الحمـام لـنـا
"মহিলাটি বলিল-আহা! এই গোসলখানাটি যদি আমাদের মালি’কানাধীন ইইত এ‘বং উহা আমাদের মালিকানাধীন উফ্ণ ফোয়ারাগুলিঁর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অধিকারভুক্ত বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিত, তবে কতই না ভাল হইত। আর উহার অর্ধাংশ তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-‘এই স্থলে কবি و। শব্দটিকে g অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।' যেমন কবি জারীর ইব্ন আতিয়্যা বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { نـال الخلافـة او كانــت لـه قــدر } \\
& \text { كمـا اتى دبه مـوسى على تدر }
\end{aligned}
$$

"তিনি খিলাফত লাভ করিলেন যেইরূপে হযরত মূসা (আ) সম্মানিত ইইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আগমন করিয়াছিলেন, উহা সেইরূপে তাহার জন্যে সম্মানজনক হইল।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-‘এই স্থলে কবি gl শব্দটিকে g অর্থ ব্যবহার করিয়াছেন।’
আরেকদন তাফসীরকার বলেনি-আলোচ্য আয়াতাংশে , 1 শব্দটি (বরং) অর্থ্ ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ-তাহাদের অন্তর পাষাণবৎ কঠিন; বরং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে। কুরআন মজীদের অন্যত্রও.l। শব্দটি অনুরূপ অর্থ্থ ব্যবহ্নত হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

产 '丁Vन তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক মানুষকে ভয় করে-যতটুকু ভয় আল্লাiহ্কে করা সयীচীন, ততটুকু ভয়; বরং তদপেক্ষা অধিকতর ভয় করে।' তিনি আরও বলেন :
 অধিকতর সংখ্যক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম ।

তিনি অন্যত্র বলেন :
 দূরত্বে অবস্থান করিতে লাগিল।’

আরেকদল তাফসীরকার বলেন-আলোচ্য আয়াতাংশে , শব্দটি ‘অথবা’ অর্থেই ব্যবহ্তত ইইয়াছে। অর্থাৎ-‘হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের জ্ঞানানুসারে তোমাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত অভ্রিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আরেকদূল ঢাফনীরকার বলেন-‘তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন-এই দুই" রূপের একর্গপ কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অন্তর কোন্ রুপ কঠिন হইয়া গিয়াছে, আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট তাহা সুনির্দিষ্ঠ থাকিলেও শ্রোতার নিকট তাহাকে অনির্দিষ্ট রাখিবার জন্যে এই স্থলে ו শ শ্দটি ব্যবহ্ত হইয়াছে। কবি আবুল আসৃওয়াদ বলেন :

"আমি মুহাম্মদ (সা)-কে, হযরত আব্বাস (রা)-কে, হযরত হামযা (রা)-কে এবং (আল্লাহ্র নবীর বিশেষ) 'অছী’ (হযরত আলী (রা)-কে অতিশয় ভালবাসি। তাহাদিগকে ভালবাসা যদি নেক কাজ হয়, তবে আমি উহার ফল পাইব। আর তাহাদিগকে ভালবাসা যদি বদ কাজ হয়, তবে উহার ফলও আমাকে ভোগ করিতে হইবে।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন-‘একথা নিশ্চিত শে, কবি আবুল আসওয়াদ এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত ছিলেন বে, কবিতায় উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ভালবাসা একটি নেক কাজ। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কবিতায় শ্রেততার নিকট উহাকে অনির্দিট্ট রাখিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন- কবি আবুল আসওয়াদ ইইতে বর্ণিত রহিয়াছে : তিনি উক্ত কবিতা আবৃত্তি কর্রিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা ইইল, তোমার মনে কি সন্দেহ রহিয়াছে ? তিনি বলিলেন-‘আল্নাহ্র কসম! আমার মনে সন্দেহ নাই; থাকিতে পারে না।’ অতঃপর তিনি স্বীয় বাগধারার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উদ্ধৃত করিলেন ঃ
 इয় সত্য পथ্থ চলমাन, না হয় স্পষ্ট ভ্রাত্তিতে নিমজ্জিত রহহিয়াছি।"

অতঃপর কবি আবুল আসওয়াদ বনিলেন-‘‘পরোজ কथা যিনি বলিয়াছেন, তিনি কি কে সত্য পথ্থ আছে, আর কে মিথ্যা পথে আছে, লে স্বক্ধে সন্দিহন ছিলেন ? নিচ্য নহছ।

কেহ কেহ বলেন - ‘আলোচ আয়াত!শের তাৎর্য এই ঃ তোমাদের অত্তর হয় পাষাণণর ন্যায় কঠিন, जার नা হয় তদপেক্মা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছ্; উহাদের অবন্থা উক্ত
 অালোয্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় ঃ ‘তোমাদ্র কতকের অন্তর পাবাণবৎ কঠিন এবং কতকের অন্তর তদপেক্না অধিকত্র কঠিন হইয়া গিয়াছছ।' ইমম ইব্ন জারীর ঊপরোক্ত ব্যাখ্যা ব্যীত অनান্য ব্যাখ্যাও বর্না করিয়াছেন। তবে তিনি ঊপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই অধিক্তর সभ্ত ও युক্গ্রাহ ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন।



## আল্মাহ্ তাআআলা বলেন :







উপরোক্ত আয়াতসমূহে ו শ শব্দের প্রয়োগ সহকারে মুনাফিকদ্দের দুইটি অবস্থা বর্ণিত ইইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা উভয়়রপই। তাহাদের অবস্থা আয়াতোক্ত দুই অবস্থা ভিন্ন অন্য কোনর্প নহে। তাহাদের কতকের অবস্থা একর্দপ এবং কতকের অবস্থা অন্যরূপ।

তিনি অন্যত্র বলেন :





উপরোক্ত আয়াত্দয়ে ا $ا$ শক্দের প্রঢ়োগে কাফিরদের দুইটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। উভয় অবস্ছাই তাহাদের অবস্থা। তবে, তাহাদের অবস্থা উল্লেখিত অবস্থা হইততে বহির্তূত কোন অবস্থা নহে। তাহাদের কতকের অবস্থা অকক্রপ এবং কততকের অবস্থা আরেকর্ণপ।

সারকথা এই শে, আলোচ্য আয়াতাংশের শেবোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উহাতে বনী ইসরাঈন জাতির লোকদের অন্তরের দুইটি অবস্থা বর্ণনা করিবার জনো আল্লাহ্ ত|'আলা ‘অথবা’ শবটি ব্যবহার করিয়াছেন। উহার কারণ এই নহে যে, ‘তাহাদের অন্তরের অবস্থা উক্ত দুই অবস্থার মধ্য হইতে মাত্র একটি। কিন্তু, কোনৃটি তাহাদের অন্তরের অবস্থা তাহা আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট অবিদিত ও অনির্দিষ্ট।' ত্মেনি উহাতে ‘অथবা’ শদ্দটি ব্যবহার করিবার কারণ ইহাও নহহ বে, 'তাহাদের অন্তরের অবস্থা উক্ত দুই অবস্থার মধ্য হইতে মাত্র একটি এবং উহা কোনৃটি তাহা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট বিদিত রহিয়াছে। কিন্তু, তিনি উহা শ্রোতার নিকট অবিদিত ও অনির্দিষ্ট রাখিতে চাহেন।’ বরং আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত দুইটি অবস্থার উভয় অবস্থাই বনী ইসরাঈলের লোকদের অন্তরের অবস্থা। তাহাদের অন্তরের অবস্থা উভয়রূপের বহির্ভূত কোন অবস্থা নহে। উক্ত ব্যান্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থলে ا শ শব্দটি 'অথবা’ ও ‘এবং’ এই দুই অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই প্রশ্ন অবান্তর হইয়া যায়। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থলে g। শব্দটি 'অথবা’ ও ‘এবং’ এই দুই অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত

হইয়াছে। এই প্রশ্ন অবান্তর হইয়া যায়। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপেক্ষিতে এই স্থলে و। শক্দিকে ‘অথবা’ ও ‘এবং’ এই উডয় অর্থের যে কোন অর্থে ব্যবহ্রত বলিয়া গ্থহণ করা যায়। আল্নাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। এতদุস্পর্কীয় সর্বশেষ কथা এই যে, তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতাংশের বিভিন্নর্পপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলেও, শ্দটিকে যে কোনর্রপ সংশয় প্রকাশ করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলা ব্যবহার করেন নাই, তদ্বিষয়ে তাঁহারা একমত। আল্লাহ্ মহান; আল্মাহ্, পবিত্র।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্নাহ ইবৃন হাতিব, আनী ইব্ন হাফস, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্নাহ ইব্ন आবুছ ছালজ, মুহাম্মদ ইব্ন আইউব, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘তোমরা আল্লাহ্র যিক্র ভিন্ন অন্যক্রপ কোন কথা বেশী পরিমাণে বলিও না। কারণ, আল্লাহৃর যিক্র ভিন্ন অন্য কথা বেশী বলিলে অন্তর শক্ত ও কঠিন হইয়া যায়। আর যাহার অন্তর শক্ত ও কঠিন, আল্লাহ্র নিকট ইইতে সে অধিকতর দূরে থাকে।

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে স্বীয় সংকল্ননের ‘যুহদ’ অধ্যায়ে ইমাম আহমদের সহচর অন্যত্ম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্নাহ ইবৃন আবুছ ছালজ হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার; তিনি উহাকে উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ ইব্ন হাতিব হইতে ঊপরোক্ত সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন : "উক্ত হাদীস ইবরাহীম (ইবุন আবদুল্নাহ)-এর মাধ্যমে ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আামার জানা নাই।’

ইমাম বায়যার হयরতত आনাস (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন শে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-চারটি অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (১) চক্ষু হইত়ে অশ্রুপাত না ঘটা, (২) অন্তর শক্ত হইয়া যাওয়া, (৩) আকাক্ষ্যা অধিক হওয়া, (8) দूনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ হওয়া।'
१৫. (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা কি আশা কর্রিত্ছ যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান आनিবে ? অথচ তাহাদের ভিতর তো এমন দলও ছিন যাহারা আান্লাহর কালাম জানিয়া-ชনিয়া ওলট-পালট করিত।
৭৬. আর যখন তাহারা ঈমানদারদের সহিত দেখা করে, তখন বলে, ‘আমরা ঈমান आনিয়াছি।’ আর যখন তাহারা নিজেরা পর্পর মেলামেশা করে, তখন বলে, ‘আল্লাহ্ তোমাদের নিকট यাহা উদ্মাটন করিয়াছেন, তাহা ঢাহাদিগকে জানাইতেছ কেন ?’ তাহারা তো তোমাদের প্রডুর সকাশে উহা দলীল হিসাবে পেশ করিবে। তোমরা কি তাহা বুঝিত্ছ ना?
৭৭. তাহারা কি জানে না ฮে, নিচ্চয় আল্লাহ্ তাহারা যাহা গোপন রাখে ও প্রকাশ করে তাহা সকলই জানেন?

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ ত‘‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির সত্যদ্বেবী মানসিকতা বর্ণনা করিয়া তাহাদের ঈমান আনিবার বিষয়ে আশান্বিত হইতে মু’মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন। সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের কপটাচারী সত্যদ্বেষী লোকদিগকে জানাইয়া দিতেছেন বে, যেহেতু আল্মাহ্ ত‘আলা তাহাদের গোপন ও প্রকাশ্য-উভয় শ্রেণীর আমল ও কার্य সম্বন্ধে সমভাবে অবহিত রহিয়াছেন, তাই তাহারা যাহাই ভাবিয়া থাকুন না কেন, বিচারের দিনের শাস্তি হইতে তাহারা কোনক্রমেই রেহাই পাইবে না।
 এই সকল ইয়াহুদী—यাহাদের পিতৃ-পুরুষ আল্মাহ্র নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসপ্মতি জানাইয়াছে। আর এইর্পপে যাহাদের অন্তর কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া গিয়াছে, তাহারা তোমাদের প্রতি অনুগত হইবে?


وهُمْ يـعْلَمُوْنْ -
অর্থাৎ ইহাদেরই একটি দল আল্মাহ্র কালামকে ওনিবার এবং উহাকে ভালরূপে বুঝিবার পর উহার ভ্রান্ত ও অপ্রকৃত অর্থ বর্ণনা করিত। অথচ তাহারা জানিত যে, তাহাদের উক্ত কার্য জঘন্য পাপ ও অপরাধ। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

"তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আমি তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করিয়াছিল্লাম । তাহারা বাক্যসমূহকে উহাদের স্থান ইইতে বিষ্র্যিত করিত।"

হ্র্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র,
 অর্থাৎ ‘তাহারা আল্ণাহ্র কালাম তাওরাতকে শ্রবণ করিতেছিল।’’ তাহাদের উক্ত শ্রবণ তূর পর্বতে ঘরিয়াছিল। আর তৃর পর্বতে উহা শ্রবণ করিয়াছিল বনী ইসরাঈল জাতির সকলে নহে;

ব্রং কিছু সং্খ্রক লোক-यাহারা মূসা (जা)-এর নিকট দাবী জনাইয়াছিন বে, তিনি যেন
 হইঢে পতিত ব白 তাহািগকে ধ্পংস কর্য়াহিন। অতএব, আলাচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত
 উপরোক্ত দলবে বুাইয়াছেন।

মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক বলেন ভে, ‘জনৈনক বিজ্জ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন :

 বলেন, তখন আপনি আমাদিগকে তাহার কথা ఆনাইবেন।' হযরত মূ্া (অা) আল্gাহ ত'আলার নিকট তাহাদের ইচ্ঘ পুরণ করিবার জনে্য আবেদন জনাইলেন। আল্gাহ ত‘আালা বলিলেন-হ̆ঁा, आমি তাহাদিগকে আমার কथা ওনাইব। ঢুমি তাহািিগকে বলো-'তাহারা ভ্যে

 তাহদিগকক আঅ্মদিত কর্যিয়া ফেলিলে হ্যরত মূসা (অা) ঢাহাদিগকে সিজদায় পড়িয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা তাহাই করিন। এই সময়ে আল্লাহ্ ত'জালা হয়রত মূসা (অা)-এর সহিত
 কোন্ কোন্ কাজ করিতে आদেশ করিতেছেন এবং কোন্ কেেন্ কাজ করিতে নিষে४ করিচ্ছেন। ঢাহারা שনিল ও বুঝিল। অতঃপগ হ্যরত মূসা (আ) जাহাদিগক্কে নইয়া বনী ইসরাঋল জাতির जপর লোকদদর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত

 করিতে আদদশ করিতেছেন এবং অমুক অমুক কাজ করিতে নিতেধ করিত্ছেন, অথ্ তাহারা
 आদ্দেশ কর্যিয়াছেন এবং অমুক অমুক কাজ করিতে নিণেব কর্রিয়াছেন।' আলোচ্য আয়াতংশশ


সুদ্দী বনেন-‘আল্লেচ্য আয়াতাংল বনী ইসরাদ্ জতির লোকণণ কর্ত্ক বিভিন্ন সময়ে जাওরাত কিতাবে আনীত ঢাহরীফ বা পর্রিবর্তননে কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

উপর্র সুদী কর্ত্থক বর্ণিত আয়াতাংশের বে ব্যা丬্যা উল্লেখিত হইন, উश হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) ও মুহাম্ ই ইব্ন ইসহাক কর্ত্ৰক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ন অধিকত্র ব্যাপক। ইমাম ইব্ন জার্রীর সুদ্দী কর্ত্তক বর্ণিত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গহণ করিয়াছেন। উহাই আয়াতাংশের স্বাজাবিক ব্যাখ্যা। একথা সুশ্পষ্ট বে, আলোচ আয়াতাণ্শ বনী ইসরাঈলের



 পরিরিগিত হইহে পার্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"আর কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট আশ্রয় চাহে, তবে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করো-যাহাতে সে আল্নাহ্র কালাম তুনিতে পারে।"

এই স্থলে মুশরিক ব্যক্তির আল্লাহ্র কালামকে শ্রবণ করিবার অর্থ-উহাকে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট হইতে শ্রবণ করা নহে; বরং উহার অর্থ উহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট ইইতে শ্রবণ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা উহার শাব্দিক তাৎপর্যের বিরোধী নহে। সুদ্দীর ন্যায় কাতাদাহও বলেন-‘আলোচ্য আয়াতাংশে ইয়াহুদী জাতির কথা বর্ণিত ইইয়াছে। তাহাদের নিকট তাওরাত কিতাবই সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর তাহারা জানিয়া শ্তুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাওরাত কিতাবে পরিবর্তন আনিত। আর তাহারা উহার বাণীকে গোপন রাখ্ত।’ আবুল আলীয়া বলেন- ‘আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব জাতির কথা বর্ণিত ইইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে উল্নেখিত নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী তথা নবী করীম (সা)-এ்র গুণাবলী ও পরিচয় উহা হঁইতে তুলিয়া দিত।'

সুদ্দী বলেন- (و (وهم يـلمـونـ) অর্থাৎ তাহারা জানিত যে, তাহাদের তাহরীফ"বা পরিবর্তনের কাজ জখন্য পাপ ও অপরাধ। ইব্ন যায়দ হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ
 আনিত। পরিবর্তনের মাধ্যমে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানাইয়াছিল। আর যে বিষয়ক্কে উহাতে আল্মাহ্ তা‘আলা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উহাকে অসত্য বানাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে যে বিষয়কে উহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উহাকে সত্য বানাইয়া দিয়াছিল। কোন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উ়ৎকোচ সহকারে তাহাদের নিকট উপস্থিত ইইলে তাহারা আল্মাহ্র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও্, রায় বাহির কর্যিয়া দিত। আবার, কোন মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ সহকারে তাহাদের নিকট ঈপস্থিত হৃইলে তাহ়ারা আল্লাহ্র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। আবার কোন মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ ছাড়া তাহাদের নিকট আসিলেও তাহারারা আল্লাহ্র কিততাব ইইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় রাহির করিয়া দিত। ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

"তোমরা অপরকে নেক কাজ করিতে বলিয়া নিজেদের কথা কির্রপে ভুলিয়া যাও? অথচ তোমরা কিতাব. তিলাওয়াত করিয়া থাক। তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না?"

## = আল্লাহ্ তা আলা বলেন :


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন 'জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন : মু’মিনদের সহিত

ইয়াহুীদের সাক্ষৎৎ হইলে তাহারা মু’মিনদিগকে বলিত- ‘আমরা বিশ্ধাস করি থে, তোমাদের সभ্গী (অর্থাং নবী করীম সা) আল্লাহ্র রাসূল। তবে কথ্থা এই যে, তিনি ৫খু তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। আমাদের প্রতি নহে।' আবার পুধ্রু তাহারা নিজেরা একত্রিত হইলে একদল আরেক দলকে বলিত- ‘সাবধান! আরবদের নিকট (মু’মিনদের নিকট) উशাও প্রকাশ করিও না। কারণ, ইতিপূর্বে তোমরা তো এই মুহাম্মদের সাহায্যে তাহাদের উপর জয়ী হইবার কথা বলিতে। এখন সে-ই তো তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।’ অর্থাৎ ‘ইয়াহদীদের উক্ত আচরণ উপলক্ষে উপরোক্ত আয়াত নাযিন হয়।'

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই বে, মু’মিনদের সহিত ইয়াহুদীদের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহাদের নিকট স্বীকার করিত বে, 'হযরত মুহাশ্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহ্র রাসূল।’ কিন্নু, ত্ুু তাহারা নিজেরা একত্রিত হইলে একদল আরেক দলকে বলিত- তোমরা কি মুসলমানদের নিকট স্বীকার করো যে, মুহাশ্মদ আল্মাহ্র রাসূল! সাবধান, তোমরা উহা তাহাদের নিকট স্বীকার করিও না। কারণ, তোমরা তো বেশ ভানরুপে জানো যে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ইইতে মুহাষ্যদকে অনুসরণ করিয়া চলিবার ব্যাপার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন। আর মুহাম্মদ তাহাদিগকে বলিয়া থাকে যে, সে হইতেছে আমাদের প্রতীক্ষিত রাসূল- আiমরা यাহার আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছি। সে তাহাদিগকে আরও বলিয়া থাকে বে, 'তাহার আগমনের সংবাদ আমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।' এই অবস্থায় যদি তোমরা তাহাকে আল্মাহ্র রাসূল বনিয়া স্বীকার কর, তবে তো মুসলমানগণ তোমাদের স্বীকৃতিকে আল্নাহ্র সম্মুথে তোমাদের বির্রুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করিবে এবং উহার সাহাব্যে তাহার সম্মুথে তোমাদের বিন্পুদ্ধে বিতর্ক করিবে। অতএব, সাবধান উহা স্বীকার করিতে যাইও না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহৃী মুনাফিকরা সাহাবায়ে কিরামের সহিত তাহাদের সাক্কাৎ হইবার কালে বলিত‘আমরা ঈমান আনিয়াছি।’ সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন : ‘আলোচ্য আয়াতে यাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা পূর্বে ঈমান আনিয়াছিল, কিন্ু পরবর্তীকালে মুনাফিক ইইয়া গিয়াছিল। রবী‘ ইব্ন আনাস, কাতাদাহ প্রমুখ একাধিক পৃর্বযুগীয় মুফাসৃসির এবং পরবর্তী যুগীয় মুফাসৃসিরও অনুক্রপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

आাব্দুর রহমান ইবৃন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা নবী করীম (সা) ঘোষণ করিলেন- ‘⿰ু’মিন ভিন্ন অন্য কেহ যেন মদীনা শহরে প্রবেশ না করে।’ ইহাতে মুনাফিক ও অন্যান্য কাফির নেতৃবৃন্দ তাহাদের লোকদিগকে শিখাইয়া দিলতোমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া মুসনমানদিগকে বলিবে- 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আবার মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথাপূর্ব কাফির হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা নবী করীম (সা)-এর গোপন সংবাদ সগ্পহ করিবার উদ্দেশ্যে সকান বেলায় মদীনায় গিয়া বলিত- 'আমরা ঈমান আনিয়াছি। আবার সন্ধ্যার পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথাপৃর্ব কাফির হইয়া যাইত।' অতঃপর এই ঘটনার সত্যতার সমর্থনে আদ্দুর রহমান ইব্ন য়ায়দ ইব্ন আসলাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া ওনাইলেন :


কাছীর (১ম খণ্ড)——৫
 দিকে উহার প্রি বিশ্ধাস দেখাইবে এবং বৈকালের দিকে উহার প্রতি অবিশ্ধাস দেখাইবে। এইর্রপ করিলে লোকেরা ফিরিয়া আসিবে।
 নবী করীী (সা)-কে অবহিত করিলেন। উহার পর তাহাদ্রর মদীনায় প্রবx ব্ক হইয়া গেল। তাহারা যখন মদীনায় আসিত, তখন মু’মিনগণ তাহাদিগকে মু’মিন মনে করিয়া বলিত-
 বলিত- 'হঁা, তিनि বলিয়াছেন।' তাহারা স্নজাতির নিকট ফिনরিয়া গেলে তাহাদের নেতারা
 তাহাদের নিকট প্রকাশ কর্যিয়া দাও? অইর্রপ করিলে ঢো অহারা ঢোমাদের প্রভুর নিকট উহার সাহা্্যে তোমাদের বিক্কেদ্ধে সাষ্ম্য ও বিতর্ক কর্রিবে। তোমাদের কি মুদ্ধি নাই?’

অবুन आनीয়া বলেন :

 প্রকাশ করিয়া দাও?'

 কিতাব তাহাদ্র নিজ্জেদের সমাবেশে তাহাদিগকে বালিত-
 তোমরা কিক্রপপে তাহাদ্র নিকট প্রকাশ কর্য়য়া দাও....?

 (সা) তাহাদ্র দুর্গের নিম্নে বসিয়া তাহাদিগকে ঢাকিয়া বनিলেন- ‘ఆহে বানর, শৃকর্র’ ও শয়তান-দাসদদর ज্রাতৃগণ!' ইহাতে তাহারা একে অপ্রকে বলিতে নাগিন- এই তথ্যঢি মুহাষদকে কে জানাইল? ইश তোমাদের মুখ ছাড়া অন্য কাহার্রে মুখ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। তাহারা আরো বলিন :
 প্রকাশ করিতে তোদিগকে আদেশ দিয়াছেন- তাহ जোমরা কিষ্ূপ তাহাদ্দর নিকট প্রকাশ


মুজাহিদ ছইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছ্ছন ঃ উক্ত घটনা নবী করীম (সা) কর্ত্রক তাহাদের নিকট হযরত অनी (রা) ধ্রেরিত হইবার এধং নবী কন্রীম (সা)-কে অহাদের কষ দিবার কানে घট্যি্যাছিন।

 দিত। ইহাতে অপর ইয়াহ্দীগণ তাহািগকে বলিল-
 आयाব নাयিন কর্রিয়াছ্ন, উशার কथা তোর্রা মুসনমানদের নিকট কেন প্রকাশ কর্রিয়া দাও? এইส্রপ করিলে তো তাহারা বনিবে বে, আমরা আল্লাহ্র নিকট তোমাদের অপেষ্ক অধিকতর প্রিয়। जার তাহারা উহার সাহাব্যে তোমাদের প্রডুর সস্মৃথে তোমাদের বিজুদ্ধে বিত্ক করিবে....?'

आज থুরাসানী বলেন-
 ফয়़সালা বা আদেশ দিয়াহেন, তৎসম্ধ্দে ঢাহাদিগক্ক কেন অবগত কর্রিতে যাও?' আলোচ্য आয়াতের ব্যাথ্যায় হাসান বসরী বলেন- একদন ইয়াহদী মু’মিনদদর সरिত তাহাদের সাষ্লৎ
 সমাবেশে একে অপরকে বলিত- ‘আা্মাহ তোমাদের কিতাবে বে সকল ক্থা বলিয়াছেন, তাহা ঢেময়া মুহাম্মদের সহচরূদর নিকট কেন বলিতে যাও? এইส্রপ করিলে ঢো তাহারা তোমাদর কথার সাহা্্যে আল্লাহর সষ্থথে তোমাদের বিব্রুদ্ধে বিতর্ক করিবে এবং তোমাদের উপর জয়ী হইবে।

जাবুল আनীয়া বলেন-
 निशिত থাকা সন্জ্রে তাহারা जাহাক মিথ্যাবাদী বনে এবং তাহার প্রি দ্যান আনে না।

 করিয়াছ্ন।

राসান বলেন-সমাবেশে थাকিয়া একে অপরকে याহা বলে। তাহারা তাহাদের নিজ্রেদের সামবেশে এক অপরকক বলে- ‘আল্লাহ্ বে সকন বিষয়কে তাঁহার কিতাবে তোর্যাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা
 প্রকাশিত কথার সহায়তায় তাহারা জাল্ধাহর সষ্মেথে তোমাদের বিক্চদ্ধে দনীন পেশ করিবে।
 গোপন নিষেধাজ্ঞার সংবাদও জানেन।




## 

## 



 জাশাবাদ ও জ্রান্ত খেয়ানে নিমপ।
१৯. জनउত সর্বनाশ ঢেে ঢাহাদ্র জनা যাহারা নিজেরা কিতাব निখিয়া বনে, ইহা
 निशिन आার ৬পার্জন করিন ঢাহা ঢাহাদের সর্বনাশ ডাক্ষিয়া জানিল।

 निর্ব্রেধ প্রাণী। তহারা অল্মাহ্র কিতাবের জ্ঞানের ধার ধারে না। তহারা কত্খলি অবৌক্তিক

 .স্পকপপালকক্পিত কথাকে লোকদদর নিকর্ট আল্লাহ্র বাণী বनিয়া চালাইয়ী দেয়। পার্থিব

 डয়ावर।
 শय্দढि রैকাধিক ব্যাখ্যাকার বনেন-









 হাদীস একটি হাদীসের অ:শবিশেষ মাত্র।

## আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

四 هِ লোকদের নিকট তাহাদের মধ্য ইইইতেই একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।'

ইব্ন জারীর বলেন- আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে তাহার পিতার সহিত সম্পর্কিত না করিয়া তাহার মাতার সহিত সম্পর্কিত করিয়া থাকে। কারণ, নিরক্ষর ব্যক্তি নিরক্ষতার দিক দিয়া স্বীয় মাতার সহিত সাদৃশ্য রাখে। যেমন- فلان ابـن فـلانـة অমুক মহিলার পুত্র অমুক। মাতার সহিত সম্পর্কিত। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন- ‘অবশ্য হযরতত ইবৃন আব্বাস (রা) হইঢে ঊপরোক্ত কথার বিরোধী কথা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবু রওক, বিंশর ইব্ন আম্মারাহ, উসমান ইবৃন সাঈদ, আব̨ কুরায়ব
 কোন রাসূলের উপর আর না কোন আসমানী কিতাবের উপর "ঈমান রাথে। তাহারা মনগড়া কিতাব রচনা করিয়া জাহিন ও অজ্ঞ লোকদিগকে বলে- ইহা আল্লাহৃর তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন- আলোচ্য আয়াতদ্ঘয়ে আল্লাহ্ তাআলা
 উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "তাহারা লির্খিতে জানা সত্ত্বে3 امـيون । অতএব বলা यায়, তাহারা যেহেতু আল্লাহৃর কিতাবসমূহ এবং তাহার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে, তাই তাহারা امـيون नाমে অভিহিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করিবার পর


 হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদের বিশদ্ধতাও প্রশ্নাতীত নহে। বাং উহার সনদও আপ্পহণযোগ্য। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 ধার ধারে না।

आनी ইবন आব্ তালহা বলেন-
 বनেন : نی। অর্থাৎ কত্খनि মিথ্যা কথা।
 প্রথম আয়াতের ব্যাথ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন : একদল ইয়াহদীর অবস্থা এই ছিন বে, তাহারা



 जم। শব্দের উপরোক্র্রপ অর্থ বর্ণিত হহয়াছে।
 यাহা আল্নাহ্ পৃর্ণ করিবেন বলিয়া তাহারা অযৌক্তিকভাবে ধারণা করিয়া থাকে।' আদ্দুর রহমান
 অন্তরে পোষণ করে। তাহারা বলে- ‘আমরা তো কিতাবের ধারক। আমরা তো আল্লাহর নিকট প্রিয়। তিনি তো আমাদিগকে বেহেশতে নিয়া দাখিল করিবেন।' প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিতাবের ধারকও নহে আর আল্লাহ তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিলও করিবেন না।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, ‘হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে যিহাক তাৎপর্য বর্ণ্ননা করিয়াছেন, উহাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়।'
 বুঝাইয়াছেন, যাহারা হযরত মুসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের কিছুই বুঝে না, কিন্তু মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলিয়া লোকদের নিকট চালাইয়া দিতে চেষ্ঠা করে। আর

 ,لاتمنيت, 'আমি কোনদিন গানও গাহি নাই আর মিথ্যা কথাও বলি নাই।’

কেহ কেহ বলেন-ইইতেছে- তিলাওয়াত ও পাঠ। অর্থাং ‘উন্মীগণ কিতাবের তিলাওয়াত ছাড়া কিছূই বুঝেে না।’
 \& ا
 করে, তখন শয়তান তাহার তিলাওয়াতে (ওইী বহির্ভূত কথা) প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়।'

কবি কা‘ব ইব্ন মালিক বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { تمنى كتـاب اللّه اول ليلة } \\
& \text { واخره لاقى حمـام الـمـقادر }
\end{aligned}
$$

‘রাত্রির প্রথম ভাগে সে, আল্লাহ্র কিতাবকে তিলাওয়াত করিল। আর উহার শেষ ভাগে নির্ধারিত মৃত্যুবরণ করিল।’

আরেক কবি বলেন :
تمنى كتاب اخر ليلة ــتمنى داود الكتاب على رسـلى
‘হযরত দাউদ (আ) য়েইর্দপে রাসূলগণের সম্মুখে আল্লাহ্ন কিতাবকে তিলাওয়াত করিত্নে, সে রাত্রির লেষ ভাপে সেইর্গপে আল্লাহ্র কিতাবকে তিলাওয়াত করিল।’
"- হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র,

 তাহারা তর্ধু অনুমার্নের সাহায্যে তোমার নবূওতের সত্যতাকে উপলক্ধি করিয়া থাকে।'

মুজ্জাহি বলেন : ${ }^{\circ} \mathrm{O}$
 *্রু কত্খলি মিথ্যা ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।'

উপরোক্ত আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতির আরেকটি দলের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া এবং অন্যায়ভাবে মানুষের নিকট হইতে পয়সা খাইয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকে।

ويـل অর্থ ধ্ণংস বা বিনাশ। উহ্হা আরবী ভাষায় বহল প্রচলিত একটি শব্দ। আবু ইয়ায হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন ফাইয়ায ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণন়া করিয়াছেন ঃ و জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত রক্ত মিশ্রিত পুঁজ।' আতা ইব্ন ইয়াসার, বলেন- و জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। উহা এতো উত্তপ্ত বে, উহাতে কতখ্ি পর্বত নিক্ষেপ করিলে উহা গলিয়া প্রবাহিত ইইতে থাকিবে।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল হায়ছাম, দাররাজ, আমর ইব্ন হারিছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আদ্দুল আ‘লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : 'নবी করীম (সা) বলিয়াছেন, ويل হইতেছে জাহান্নামের একটি উপত্যকার নিম্ন ভূমি। উহা এতো গভীর বে, কাফির ব্যক্তি উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর উহার তলদেশে তাহার পৌছিতে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইবে।'

ইমাম তিরমিযীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে উপরোক্ত রাবী দাররাজ হইতে উপরোক্ত অভ্নিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং ‘দাররাজ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবৃন লাহীআহ, হাসান ইব্ন মুসা ও আদ্দুর রহমান ইব্ন হামীদের ভিন্নর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ঃ ‘উপরোক্ত হাদীস ইব্ন লাহীআহ ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, উক্ত রিওয়ায়েত ইব্ন লাহীআহ ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত সনদ দ্ঘারাই উহা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্রেও টহার সনদে গওনগাল রহিয়াছে; উক্ত গওগোল ইব্ন লাহীআহ়র পরবর্তী রাবীর মধ্যে। উক্ত হাদীস একটি দুর্বল হাদীস। সহীহ সনদে উহার বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত রহহিয়াছে। आল্নাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

एযরত উসমান (রা) ছইতে ধারাবাহিকভাবে কেনানাহ আদাবী, আব্লুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ, আनী ইব্ন জারীর, সালেহ কুশায়রী, ইবরাহীম ইব্ন আক্দুস সাनाম, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা কর্রেন : ‘নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : وـلـ হইতেছে জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম।' উক্ত হাদীস মাত্র একটি সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে : 'ویل অর্থ কঠোর শাস্তি।' খলীল ইব্ন आহমদ বলেন- 'وـل অর্থ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবাঞ্ছিত বিষয় বা বగ్గু।' সীবওয়াই


অবস্থা।' আসমাঈ বলেন়- ويل শব্দটি কাহারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ প্রদান করিবার জন্যে ব্যবহ্গত ইইয়া থাকে।.তবে, উহাতে বক্তার মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বর্তমান থাকে না। পক্ষান্তরে, ويـع শদ্দটি কাহারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ প্রদান করিবার জন্যে ব্যবহৃত ইইয়া থাকে এবং উহাতে কথকের মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বর্তমান থাকে।' কেহ কেহ বলেন- ویـل অর্থ দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ।'
 আবার কেহ কেহ উহাদের অর্थ পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যাকরণবিদ
 م.
 বিভক্তি الزم (আল্নাহ্ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন) ক্রিয়াটিকে উহ্য ধরিতে ইইবে। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি


रयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা ব্যাথ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ" ‘আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের উলামা সমজজের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলিয়া প্রচার করে।' কাতাদাহ ইইতে সাঈদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘এই আয়াতে ইয়াহুদী জাতির লোকদের কথ্থা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আদ্দুর রহমান
 আয়াতে মুশরিক ও আহলে কিতাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী উহার ব্যার্যায় বলেনএকদল ইয়াহুদী মনগড়া কতঞুনি মিথ্যা কথ্যা নিখিয়া আরবের লোকদের নিকট এই বলিয়া বিক্রয় করিত বে, উহা আল্লাহ্র বাণী। এইরূপে মিথ্যার বিনিময়ে তাহারা মানুষের নিকট ইইতে পয়সা কামাই করিত।

হযরত ইব্ন্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্নাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ও যুহরী বর্ণনা করেন ঃ ‘একদিন হযরতত ইব্ন অব্বাস (রা) বলিয়াছেন, হে মুসলমানগণ। তোমরা কির্দপে আহলে কিতাব. সম্প্রদায়ের নিকট কোন (দীনী) বিষয়- জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্নাহ তা‘আনার কিতাব তাঁহার বাণী ও কথাকে তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। উহা সদ্য অবতীর্ণ কিতাব। উহা তোমরা তিলাওয়াত করিয়া থাক। উক্ত কিতাবে আল্লাহ্ ত‘আলা বর্ণনা করিয়াছেন বে, আহলে কিতাব সম্প্রদায় আল্মাহ্র কিতাবে পরিবর্তন আনিয়াছে। তাহারা মনंগড়া মিথ্যা কথাকে আল্নাহ্র বাণী নাম দিয়া মানুষের মধ্যে প্রচার করি"য়াছে। এই সব তাহারা করিয়াছে তুচ্ছ ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদা কামাই করিবার উদ্লেশ্যে। তোমাদের নিকট আল্মাহ্র তরফ হইতে বে বাণী আসিয়াছে, উহা কি তোমাদিগকে তাহার নিকট দীনী বিষয় জিভ্ঞাসা করিতে নিষেধ করে নাই? আল্নাহ্র কসম! আমি তাহাদের কাহাকেও তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে কোন কিছু তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে তুনি নাই।’ ইমাম বুখারী উক্ত রিওয়ায়েতকে যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান ইবৃন আবুল হাসান বসরীী বলেন- পৃথিবী ও উহার সমুদয় ধন-সশ্পদই ثمن قلیل ( স্वल्প घूना) ا মনগড়া নিথ্যা কথ্া fিথিয়া উহাকে আল্লাহ্র কানাম বनिয়া চালাইয়া দিবার এヱং তৎপরিবর্ভে


হয়ত ইবৈন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন :
 মিথ্যা কথ্া निখিয়া উহাক্ক আল্লাহ্র কালাম নাম দিয়া মূর্খ ব্যক্টিদের নিকট উছা প্রচার করিবার এবং তৎপরিবর্তে তাহাদর নিকট হইাত্র ডুচ্হ :পার্থিব ধন-সস্পদ কামাই করিবার কারণণ তাহাদের জন্যে যত্রণাদায়ক মহাশাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছছ।

ハোটকথা এই বে, ইয়াহ্দীরা বাহির হইতে তাহাদ্রে মনঃপুত কथা তাওরাতে আমদানী

 एেनিয়াছিন। ঢাহারা উহা কর্রিয়াছিল ঢুচ্হ পার্থিব ধন-সস্পদ তথা মান-সম্মানের লোভে। তাহাদের এই জघনা পাপাচার্রের কারণে जহাদের জন্যে আন্নাহ়র নিকট কঠ্ঠার শাস্তি নির্ধারিত इইয়া রহহিয়াছে।

##  



 বनिচতছ?'
 উহার মিথ্যা इওয়া প্রত্পিন্ন কর্রিয়াছেন। ইয়াহ্দীগণ বনিত- আयাদিগকে মাত্র কয়েক দিন দোयবে থাকিতে হইবে। অতঃপ্র আমরা দোযখ হইতে মুক্তি পাইব। আল্ধাহ ত‘‘ালা তাহািগকক জিজ্ঞাসা কর্রিতেছেন- তোমরা কি আল্নাহ্র নিকট ইইতে এইর্রপ কোন ওয়াদ্
 কারণ, তিনি প্রতির্রুতি ভभ কর্রেন না। আল্মাহ্ ত'অানা বनিতেছেন্ন- 'গা, তোমরা ঢাহার निকট ইইঢে এইর্রপ কোন প্রত্রুুতি আদায় কর্রিয়া নও নাই। তোমাদের আকীদা-বিষ্বাস, মন-মানসিকত ও কার্यকলাপ ব্যইক্রপ জघন্য, ঢাহাত আর্রপ প্রতিশ্রুতি তোমরা আদায় করিতে পারও না। বরং তোমরা আন্gাহ্র বিব্ত্ধ্ধে মিষ্যারোপ কর্রিয়া থাক।'

হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে মুজাহিদ, সায়ফ ইবৃন সুলায়মান ও মুহষ্ণদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা কন্রিয়াছেন : 'ইয়াহীগীণ বনিত- এই দুনিয়া সাত হাজার বৎসর কাছীর (১ম ঘ(৪)—৬৬
 ইইবে। এই হিসাবে আমাদিগকে মাত্র সাত দিন দোযেে থাকিতে হইবে। ইহা স্বল্প ক<্যেকটি দিন মাত্র। তाহাদ্রূ উক্ত দাবী উপনক্ষ আब्काহ् ত'আनা আলোচ্য आয়াত ও উহার পরবर्তী आয়াত নাयিন করেন। উক্ত রিওয়াঁ্যেত্কে আবার হ্যরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকजাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, যুহাষ্ ও ও মুহাষদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন।

आলোण আয়াতের ব্যান্যায় হযরত ইবৃন আাক্বাস (রা) হইতে আওকী বর্ণনা কর্রিয়াছেন : "আলোচ আয়াতে ইয়াহ্দীদ্দর কথা বর্ণিত হইয়াছহ। তহারা বলিত, 'আমাদিগক্ক মাত্র চন্নিশ র্রাত দোयাখ थাকিতে হইবে।' ঢাহাদের উক্ত দাবীর অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যে আল্লাহ ত'जলা আলোচ আয়াত নাযিল করেন। इযরত ইবৃন জাব্মাস (রা)-এর উপরোক্ত ব্যাথ্যার
 কালের সমান।’ ইমাম কুরতুবীও উপর্রাত্ত রিওয়া|্য়তকে হয়র ইবৃন আব্dাস (রা) এবং কতাদাহ इইঢে বন্ণনা করিয়াছেন।
 'ইয়াহ্দীরা দাবী করিত ব্যে, 'তহারা তঅওাত কিতাবে এই কথ্যা निপিবদ্ধ দেথিত্ পাইয়াছ্

 প্ৗীছিতে যতদিন লাগিবে, आयाদিগকে মাত্র ততদিন দোयধখর আযাব ভোগ করিতে হইবে। आমাদের উক্ত বৃফ্ছ পর্যন্ত পথ অত্কিম করিবার পর জাহন্নাম ধ্ষংস ও বিলীন হইয়া यাইবে।'

 ‘একদা ইয়াহদীরা•নবী করীী (সা)-এর সহিত বিত্কে निఆ হইন। তাহারা বলিল‘আมাদিগকে মাত্র চল্লিশ! রাত দোयূে थাকিতে হইবে। অতঃপর, অনা এক জাতি আমাদের পরিবর্ত্ত উহাত্ প্রবেশ করিবে। ' ‘অন্য এক জাতি’’ দ্বারা তাহারা নবী করীম (সা) ও তাহার
 বनिলেন- ‘ना; বরং ঢোমাদিগকে তथায় স্शায়ীजাবে অবস্হান কর্রিতে হইবে। তোমাদের পরিবর্তে কেহ তথায় প্রবেশ করিবে না।’ এই ঘটনা উপনক্কে আলোচ आয়াত নাযিন ইইন।.


 ইয়াহhীদের পক্ক ইইতে নবী কনীী (সা)-এর ঢেদমতে একটি বিষ মিশিতিত র্ধননকৃত বকরী

 ऐইলে, তিনি जাহাদের নিকট জিঞ্sাসা করিলেন- ‘তোমাদের পিতা কে? তাহারা বলিল,





দিব। আর যদি আমরা মিথ্যা ঊত্তর দেই, তবে তো আপনি যেইরূপে আম়াদের পিতার নামের ব্যাপারে আমাদের মিথ্যাকে ধরিয়া ফেনিয়াছেন, সেইর্iপে উহাও ধরিয়া ফেলিবেন।' তিনি তাহাদিগকে বনিলেন, ‘কাহারা দোयখে যাইবে?’ তাহারা বলিল ‘সেখানে সামান্য কয়েকদিন আমাদিগকে থাকিতে হইবে। অতঃপর আমাদের পরিবর্তে আপনারা সেখানে থাকিবেন।' নবী করীম (সা) বলিলেন- 'আল্নাহকে ভয় করিয়া কথা বল। আল্মাহ্র কসম! আমরা তোমাদের পরিবর্তে সেখানে কোনদিন প্রবেশ করিব না?’ অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- ‘আমি তোমাদের নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কি সঠিক ও সত্য উত্তর দিবে?’ তাহারা বলিল- ‘হে আবুল কাসিম! হ্যা; আমরা সঠিক ও সত্য উত্তর দিব।’ তিনি বলিলেন- ‘তোমরা এই বকরীতে বিষ মিশাইয়াছ?’ তাহারা বলিল- ‘হ্যা; আমরা ঐর্রপ করিয়াছি।' তিনি বলিলেন- ‘তোমরা কেন এইর্মপ করিয়াছ?’ তাহারা বলিল- ‘আমাদের উদ্দেশ্য, আপনি মিথ্যাবাদী হইলে আমরা আপনার হাত হইতে মুক্তি পাইব। আর यদি আপনি সত্যই নবী হন, তবে তো উহ্া আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঋ. এবং ইমাম আহমদও উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা‘দ হইতে উহার অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অধস্তন বিভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

শব্দার্থ ঃ আয়াতের অন্তর্গত "م।" শব্দটি এইস্থলে ‘বরং’ অর্থ্রে ব্যবহ্থত হইয়াছে।

## 


৮. ‘হাঁ, यে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করিয়াছছ আর নিজ পাপে যে आবিষ্ট রহিয়াছে, জনন্তর তাহারাই জাহান্মামের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরদিন থাকিবে।'
৮২. আর यাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আামল করিয়াছে, তাহারাই জান্নাতের বাসিন্দা। সেখানে ঢাহারা চিরকাল কাটাইবে।

তাফস্সীর ঃ আলোচ্য আয়াত্দয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো দোযখের শাস্তি ভোগ করিবার এবং জান্নাত্রের সুখ-শাত্তি লাভ করিবার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্নাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন- বে ব্যক্তি পাপাচার করিয়াছে আর তাহার নিকট কোন নেকী নাই, সে ব্যক্তি এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে চিরদিন দোষখে পুড়িতে হইবে। তাহার কোন খোশ-খেয়াল ও আ丬্মপ্রসাদ তাহাকে দোयখের আযাব ইইতে বাচাইতে পারিবে না।"ইয়াহুদীরা আল্মাহর নবী ও আল্লাহ্র কিতাবকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহারা সত্যের ঘৃণ্য শত্রু। তাহাদের নিকট কোন নেক আমল নাই। ঈমান না থাকিলে নেক আমল

বলিয়া ঘোষিত কাজও আল্লাহৃর নিকট নেক আমল বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তাহারা এই অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইলে ‘আল্লাহ্ আমাদিগকে अতিশয় ভালবাসেন; তিনি আমাদিগকে বেশী দিন দোযখে রাখিবেন না’ তাহাদের এইর্রপ ধারণা, খোশ-খেয়াল ও আঅ্যপ্রসাদ সত্ত্বেও তাহারা চিরদিন দোযখে থাকিবে। তাহাদের উক্ত খোশ-খেয়াল তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহাদের উক্ত ধারণা তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। তাহাদের উক্ত আঅ্মপ্রসাদ তাহাদিগকে দোयখের আাুন হইতে বাহিরে আনিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, यে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, সে জান্নাতবাসী হইবে। সেইখানে সে চিরদিন চিরস্থায়ীভাবে বাস করিবে। সে কোনদিন সেইস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ইয়াহৃদী তथা অন্যান্য কাফিরের শর্রুতামৃনক আকাজ্ষায় কোন কাজ হইবে না। তাহারা আকাক্ষ্小 করে, মু’মিনগণ দোযvে যাক, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে না পারুক, পারিলেও তথায় বেশী দিন থাকিতে না পারুক।' কিন্তু, এইসব ওुখু তাহাদের হিংসাপূর্ণ কামনা ও আকাক্ষা। উহা কোনদিন পূর্ণ হইবে না- পূর্ণ হইতে পারে না। বরং নেককার মু’মিনগণ দোযখে যাইবে না। তাহারা জান্নাতে যাইবে। জান্নাতে তাহারা চিরদিন বাস করিবে। তাহারা উহা হইতে কোনদিন বহিষৃত হৃইবে না।

আলোচ্য আয়াতদ্মের ন্যায় অনত্র আল্নাহ্ তাআলা বলিতেছেন :



- •- 'ना তোমাদের আকাজ্ষাসমূহের কারণে, আর না আহলে কিতাবের আকাক্ষাসমূহের কারণে কিছু ঘটিবে। বরং কোন ব্যক্তি পাপাচার করিলে সে উহার শাস্তি ভোগ করিবেই। আর সে আল্মাহ্র বিরুদ্ধে না কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী পাইবে। পক্ষান্তরে यদি কোন ব্যক্তি মু’মিন অবস্থায় কোন নেক কাজ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আর কোন লোকের প্রতি সামান্যতম অত্যাচারও করা ইইবে না।’

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন

 তোমাদের কুফর করিবার ন্যায় কুফর করিবে এবং তদ্দরুণ তাহার নিকট .কোন নেক আমল থাকিবে না.... । হयরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ
 মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ এবং রবী’ ইব্ন আনাস হইতেও অনুর্ণপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছ্, জরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন : :



তাহাকে ঘির্রিয়া কেনিবে যদরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না।’ রবী’ ইববন

 สযীন 'ইইতেও অনুক্রপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। आবুন आনীয়া, কাতাদাহ, রবী" ইবৃন অনাস




 বলিয়াছছন- ‘সাবধান। তোমরা ছেটট ছোট ওনাহরে অবহেনা করিও না, বরং উহা হইতেও

 প্রান্তরে উপস্থিত হইন। তথায় তাহাদের খাদ্য উপস্ছিত ছইন। অতঃপ্র তাহাদের প্রত্যেকে
 লাগাইয়া দিন। উऊ্ত অাখ্েে তাহারা যাহাই নিক্কেপ করিল, তাহাই জৃলিয়া পুড়িয়া অশ্ম ইইয়া গেन।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও

 এৰং তোমরা बে নেক আমল কর নাই, উशা যাহারা কর্রিয়াছ্, তাহারা জান্নাতের অধিবাসী ইইবে এবং উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

আলোচ্য আয়াত্মে্যে আল্ধাহ্ ত'অলা জানাইয়া দিতেছেন বে, কাফিরণণণ চিরদিন দোযখে থাকিবে। তাহারা উহা হইতে কোনদিন বাহিন:হইতে পার্রিবে না। পक্ষাত্রে, নেককার মু'ম্মিনগ়ণ চিরদিন বেহেশতে বসবাস কর্রিবে। তাহারা কোনদিন উহা গইতে বহিষ্ৃত হইবে না।

## 

##  




 কর্রিল। মূनত তোমর্যা घাড় ফিন্নাইয়া চনারই লোক।



 মানুম্রে প্রতি থ্রিয়াযাীী হইতে, সাनাত कাল্যেম করিতে এষং যাকাত প্রদান করিতে আদেশ

 দিতেছেন যাহাত তাহারা আল্ধাহ্র অনুগ্ত্যের দিকে ফিন্রিয়া অসে।

আন্নাহ্ ত‘আলা সকল মানুষকেই একমাত্র তাহাকে ইবাদাদ করিতে এৃং শির্রক ইইতে পবিত্র থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আর প্রকৃতপক্ষ তিনি তাহদিগকে পয়দ কন্রিয়াছেন এই জনোই। তিনি অনাএ বলিতেছেন :

‘অার जামি তোমার পৃর্বে শত রাসূল পাঠাইয়াছি, जাহাদের প্রত্যেকের নিকট এই ওহী প্রেরণ করিয়াছি বে, আমি ভিন্ন जনা কোন মা‘বূদ নাই; অতএব, তোমরা আমার ইবাদত কর।

তিনি আরও বলিতেছেন :
"जার নিচ্য় आমি প্রত্যেক জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া রাসৃন পাঠাইয়াছ্ছি" বে, তোমরা আঞ্ধাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান হইতে দূর্রে থাক।'

আল্লাহ্র ইবাদত হৃতত্তে মানুষ্বের সর্ব্রধ্রান কর্ত্য।। উश্ মানুष্বে নিকট ঞাপ্য আল্লাহ্র एক। অতঃপর বাদ্দার হকের স্থান। বাদ্দার নিকট বান্দার ঞাপ্য যতখলি হক আছে, তন্মৃ্যু মাত-পিতার হক হইত্ছে প্রধানতম। এই কারণে আা্লাহ্ ত'জানা নিজের হকের অব্যবহিত পর মাত-পিতার হককে উল্नেখ করিয়া থাকেন। অনাত্র আল্লাহ্ ত'আনা বনিত্রেেন ’:
 তোমার মার্ত-পিতার পতি কৃত্ঞ হও। আমার দিকেই তোমাদ্দর প্রত্যাবর্তন

তিনি. জারও বলিচ্ছেছেন
‘আর তোমার প্রু নির্দেশ দিতেছেন বে, তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিও ना এবং মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করিও। .... আার রক্ সশ্পর্কের অাঘ্যীয়কে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিও। আর দর্রিকে এবং পথিককেও...।
 হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা आমি নবী করীম (সা)-এর ধেদমতে আার্য

করিলাম- হে आল্লাহ্র রাসূল! কোন্ নেক আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন- যथাসময়ে (ওয়াক্ত মত) নামাय আদায় করা। আমি আরय করিলাম- অতঃপর কোন্ আমলটি সর্ব্বোত্তম? তিনি বলিলেন- মাতাপিতার প্রতি সদাচার। আমি আারय করিলাম- অতঃপর কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন- আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরय করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূন! आমি কাহার প্রতি সদাচার করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার মায়ের প্রতি। - সাহাবী আরय করিলেন- অতঃপর কাহার প্রতি? নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার মায়ের প্রতি। সাহাবী আরय করিলেন- অতঃপর কাহার প্রতি? নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার বাপের প্রতি। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আ丬্্ীয়়র প্রতি। উহা একটি সহীহ शामौग।








 ব্যাকরণণত বিশ্রেবণ বণ্ণত হইয়াছ, ইমাম কুহত্বী স্বীয় ঢফফসীর উহাকে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণণবিদ সীবওয়াইহ হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলিয়াছ্নে, সিবওয়াই উপরোক্ত বিশ্নেষণ প্রদান কর্য়াছছনন ইমাম কুরতুনী आরও বলিয়াছেন बে, ব্যাকর্নবিদ কাসাঈ এবং ব্যাকর্রণবিদ ফার্রা, সীব৫য়াইহ্ এর উক্ত বিশ্নেষণকে সমর্থন কর্য়াছাছেন।

শদার্থ : اليتمى পिত বा অन্য কোন উপার্জনकম ভরণ-পোষণকাগীী অडিতাবকरীন শিফ-কিশোর। । याशাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ত্রণ-পোষণণর জনোয
 এই আয়াতে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ সম্ব্ধে বিশদজ্রপপ আলোচনা করা হইবে।

 করিত্ এবং বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়াও উহার অন্তুর্ডুক্ত। হাসান বসরী বনেন- মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে টপদদশ দেওয়া, কেহ অनদ্যবহার করিলে ¿ৃर্ধ্যা木ণ কর্রা তथা তাহাকে क্যমা করিয়া দেওয়া সবই حسن (সদাচার)-এর অउর্ভ্ভ্ত। ম্মাটকথা আল্লাহ বে আচ্রণকে ভানবাসেন ও পছন্দ করেন, তাহাই (সদাচার)।
 ই মরান জওनी, जাবূ आc্মে খাররাय, রওহ ও ইমাম আহ্মদ বর্ণা করেন বে, নবী কনীীম (সা) বनिয়াছেন ৪ 'কোন নেক কাজরেই ছেট নজরে দেথিও না। করিবার মত কোন নেক

 উপরোऊ অভিন্ন উর্দ্ধতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরপ অধ্পন সনদাংশে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম
 আর্রেক নাম হইতেছে, সানেহ ইব্ন রুষ্ষ্ম।
 সদাচার করিবার বিষয় উল্লেথ করিয়াছেন। অতঃপর মৌথিক ব্যবशারের মাধ্যমে মানুভের প্রি সদাচার করিবার বিষয় উল্ন্নে কর্রিয়াছেন। এইকরপ আলোচ্য আয়াতে আর্থিক সদাচার ও লৌকিক সদাচার উভ্য়েই উল্নেঝ রহহিয়াছে!
 তাঁার নিজের হকের বিষয় এবং বাদ্দার হকের বিষয় টল্নেখ করিয়াছেন। অতঃপর আয়াতে
 অরুত্তপূর্ণ হক यাকাত এই দূইটি বিয় উল্নেখ কব্রিয়াছ্ন।



 জাতি।

जাল্লাহ্ ज'‘অাা বনী ইসরাঔল জাতিকে বেইক্পপ আলোচ আয়াতে উল্লেখিত
 মুহাম্মাদিয়ার প্রত উপর্রোত্ত বিষয়সমূহের নির্দ্র প্রদান কর্রিয়াছছন :

 কन্যাन কর, তেমনি কन্যাণ কর आप্রীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, निকট প্রত্বেশী, দूর প্রিবেশী,




এই স্থলে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম একটি অজ্রূত ঘট্না বর্ণনা করিয়াছেন। আসাদ ইব্ন ওয়াদাআহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে হামিদ ইব্ন উকবাহ, খালিদ ইব্ন সাবীহ, আদ্দুল্মাহ ইব্ন ইউসूফ (তানীসী), মুহামদ ইব্ন খन্ফ आস্কালানী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন : ‘আসাদ ইব্ন ওয়াদাআহ পথ চলিবার কানে মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা প্রত্যেককে সালাম দিতেন। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি ইয়াহুদী ও নাসারাকে কেন সালাম দেন? তিনি বলিলেন- আল্মাহ্ ত'আলা বলেন :

তিনি বলিলেন-‘এই স্থলে আল্মাহ্ তা‘আলা সকন মানুষকে সালাম দিতে আদেশ করিয়াছেন।’ ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-‘আতা থোরাসানী হইতেও উপরোক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তর্গপ ব্যাখ্যা বর্ণিত ইইয়াছে।' আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আহলে কিতাবকে (ইয়াহদী-নাসারাকে) প্রথমে সালাম দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্মাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।









 घটাইবে না ও दাহাকেও কেহ কেহ দেশ ত্যাগী কর্রিবে না। তোমর্রা ঢাহা স্বौকার করিয়া निয়াছ এবং ঢোমরাই উহার সাষ্য দিত্ছেছ।
 ঢ্যাগে বাধ্য করিত্ছে। ঢাহাদের ঊপর পাপাচর ও বাড়াবাড়ির দৌয়ায্্য চালাইতেছ। ঢাহারা ব্গী হইয়া জাসিনে পণবন্দী জাদায় করিত্ছছ। অথচ তোমাদের জন্য উহা হারাম কাঘীর (১ম খও)—৬৭

করা হইয়াছে। তোমরা कि কিতবের কিছু কথা মানিত্ছে ও কিছু কथা অস্বীকার করিতেছ? তোমাদের याহারা ঢাহা করিতেছে ঢহাদের শা尺্িি হইল ইহকালের লাঞ্ছিত জोবন ও পরকানে ঢাহারা কঠিন आयाবে নিক্ষিষ इইবে। जার জাল্লাহ ঢ‘‘লা তোমাদের কার্यকলাপ সশ্পর্কে উদাসীন নহেন।
৮५. তাহারাই आখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্য় কর্রিল। ঢাই ঢাহাদের শাস্তি হ্রাস করা ইইবে না এবং কোন সাহयযই তাহারা পাইবে না।

 পাপাচরের অঙ্ পরিণপির কথাও তাহদিগকে জানাইয়া দিত্ছেন।

আন্ধাহ্ ত‘আলা তাওরাত কিতাবে নর-হতাকে কঠোরভবে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। নবী কड़ীম (সা) এক যুণে মদীনার ইয়ান্দীগव সেই নর-ইত্যার্পপ জघন্য পাপাচার লিষ্ত ছিন।
 করিত। নবী ক্রীম (সা)-এর হিজরচের পর ইহারাই মুসলসাन ছইয়া আনসার (ইসলাম তथা






 বিজাতীয় পৌততনিকদিগকে হত্যা করিত ও বন্দী করিত। তহারা বিপক্ষীয়দিগকে त্দে হইতে



 :

 आরেকজনকে হত্যাও করিবে না আর একজ়ন আরেরেজনকে তাহার গৃহ হইঢে বহিষ্ৃৃও


অनाब् आল্লাহ ত'জানা বলিয়াছেন :
 তওবা কর; আর একে অপরকে হত্যা কর।"

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছ যে, আল্লাহ্ বনী ইসরাঈল জাiতির জন্যে তাহীদের একজনকে আরেক্জনের হত্যা করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। উহার কারণ এই বে, তাহারা একই

দীন ও শরীআতের অনুসারীগণ সকলে সম্মিলিতভাবে একৃটি মাত্র ব্যক্তির সমতুল্য। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু’মিনগণ তাহাদের পারশ্পরিক মমত্বোধ, সহানুভূতি ও আ丬্মীয়তাবোধের দিক দিয়া সকনে সশ্মিলিতভাবে একটি মাত্র দেহের সমতুল্য। উহার একটি অগ্গ রোগাক্রান্ত হইন্লে অন্যান্য অঙ উঁত্তেজিত ও যন্ত্রণাপ্পস্ত ইইয়া এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া উহার রোপযন্ত্রণায় সাড়া দিয়া থাকে।
 এবং উহা সঠিক হইবার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। আর তোমরা উহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলে ।'

হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঁদদ ইব্ন জারীর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ, ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করিয়াছেন : 'মদীনার ইয়াহুদীগণ তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল : বনূ কায়নুকা, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যা। পক্ষান্তরে সেখানকার পৌত্তলিকরা দুইটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আওস এবং খায্রাজ। প্রথমমাক্ত ইয়াহুদী গোত্রটি শেচ্যোক্ত পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ইয়াহুদী গোত্র দুইটি প্রথমোক্ত পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। আওস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে বনূ কায়নুকা গোত্রের লোকেরা খায্রাজ "ৈাত্রের এবং বনূ নাयীর ও বনূ কুরায়या গোত্রের লোকেরা আওস গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিত। যুদ্ধের সময়ে এক পক্ষের ইয়াহুদীরা অন্য পক্ষের ইয়াহুদীদিগকে হত্যা করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিত, তাহাদের মালামাল লুট করিত এবং তাহাদিগকে গৃহত্যাগী করিত। পৌত্তলিকরা ছিল মূর্থ। তাহারা হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, আখিরাত, বেহেশত-দোযথ কিছুই বুঝিত না । কিন্তু ইয়াহুদীদের হাতে তাওরাত কিতাব ছিল। উহাতে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সব কিছু লিপিবদ্ধ ছিল। উহাতে অহেতুক রক্তপাত, মানুষকে গৃহত্যাগী করা ইত্যাদি কাজ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল i তথাপি তাহারা উক্ত নিষিদ্ধ কাজসমূহ করিত। যুদ্ধ শেষ হইলে একদল ইয়াহুদী অন্য দললের বন্দী ইয়াহুদীদিগককে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত এবং প্রত্যেক দলের লোকেরা অপর দলের লোকদের নিকট নিজ্রেদের দলের নিহত ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবী ক্ররিত। তাওরাত কিতাবে এক্̣িকে অহেতুক রক্তপাত, নির্বাসন ইত্যাদি কার্য নিষিদ্ধ :ছিল, অন্য়দিকে যুদ্ধবন্দীদিগকে. মুক্তিপণের্রে বিনিময়ে মুক্তি দিবার জন্যে আদেশ ছিল। উপরোক্ত আচরণের মাধ্যমে তাহারা তাওরাতের কোন কোন বিধান মান্য করিত এবং কোন কোন বিধান অমান্য কंরিত। আমি (হযর্ত ইব্ন আব্বাস রা) যতদূর জানিতে পারিয়াছি তদনুযায়ী ইয়াহদীদের উপ়রোক্ত আচরণ উপলক্ষে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে।

সুদ্দী হইতে আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন : 'মদীনার কুরায়यা নামক ইয়াহুদী গ্যেত্র আওস নামীয় পৌত্তলিক গ্যেত্রের এবং নাयীর নামক ইয়াহুদী গোত্র খায়রাজ নামীয়্ পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসৃত্রে মিত্র ছিল। কুরায়যা ও নাयীর গোত্রদ্বয়ের প্রত্যেক শাখা আওস ও:খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক যুদ্ধে স্ব স্ব মিত্র গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক ইয়াহুদী গোত্রের লোকেরা অপর ইয়াহুদী গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিত, তাহাদের ঘর-বাড়ী ঋ্পংস করিয়া দিত এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করিত। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা বিপক্ষ দলের বন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত। ইহাতে আরবের্যে অন্যান্য লোক

তার্হািগকে নজ্জা দিয়া বনিত-তোমরা কিল্রপে তোমাদের নিজেেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাহাদের নিকট ইইতে মুক্পিপণ অাদায় কর? তাহারা বলিত-'মুক্তিপণ গ্রণ কর্রিবার
 লোকে বলিত-'তবে কেন যুদ্ধ কর?' আলোচ আয়াতখনি ইয়াহ্দীদূর উপরোক্ত আচরণ উপনক্ষে নাयিল ইইয়াছে। উহাতে তাহাদের তাওরাত কিতবের অংশবিশশম মান্য করিবার এবং
 नজ্জ निয়ाছ్ন।'
x|'বী ইইতে ধারাবাহিকওাবে সুদী ও আসবাত বর্ণা কর্রিয়াছেন : ‘আলোচ আয়াত কয়স ইবৃন গাতিম সষ্ৰক্ধে নাবিল হইয়াছে।
 সানমান ইব্ন রবীআা বাহিনীর সেনাপতিত্রে লানজার নামক স্থানে জিহাদ্দ গমন করিলাম। উহার অধিবাসীদিগকে কিছুদিন অবরুদ্ধ রাথিবার পর আমরা উशা জয় করিলাম। আমাদের
 সানাম (রা) উशাদের মধ্য হইতে একটি ইয়াহ্দী দাসীকে সাতশত সুদ্রার বিনিমত্যে অরিদ
 यাইবার কালে তাহাকে বলিলেন-হে রাস্সুন জানূত্ত! আমার নিকট তোমার স্বধর্মীয় একটি বৃদ্ধ

 বनिन-आমি'. आপনাকে উহার মূল্য হিসাবে টৈৗদশত "দিহহাম প্রদান করিব। তিনি


 তিনি আারও বলিলেন-আমার আরও কাছে আাস। সে তাহার আরও কাছে আসিলে তিনি তাহার



 সালামের হাতে দিল। তিনি উश হইতে দুই হাজার দিরহাম রাথিয়া অবশিষ্ট দুই হাজার



 निকট দিয়া যাইতেঁছিলেন। ইয়াহদী লোকটি অনারব ব্যক্তির অধিকারডুळ্ত দাসীদিগকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত কর্রিয়া आনিত:"কিষ্যু আরব ব্যক্তির অধিকারতুত্万 দাসীদিগকক সে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত কর্রিয়া आनिত না। হয়ত आবদুন্बাহ ইব্ন সাनাম (রা) তাহাকে বলিলেন-ঢোমার নিকটট
 फिয়া মুক্ত কর্রিয়া आনিবে?'

যাহা হউক আলোচ্য আয়াত্রয়ে ইয়াহুী জাতির নিন্দা বর্ণিত ইইয়াছে। তাহারা যাহাকে তাওরাত বলিয়া দাবী করিত এবং যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহাও তাহারা সम্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিত না। অতএব, তাগাদের কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না। এই সকল অবিশ্বাস্য লোক তাওরাত হইতে বিপ্বনবী হযরত মুহাশ্মদ মুস্তফা (সা)-এর নাম-পরিচয় এবং তাহার আবির্ভাব সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণী মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই সকন কার্যের ভয়াবহ অঞভ পরিণতি বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা বনিতেছেন -

অর্থাৎ ইয়াহহদীদের আল্নাহৃর নির্দেশ অমান্য করিবার কাঁণে পার্থিব জীীনে তাহাদের জন্যে লাঞ্ফনা ও অবমাননা রহিয়াছে আর পরকালীন জীবনে তাহারা কঠোরতমं শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। তাহারা যেহেহু পার্থিব ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ তথা মান-মর্যাদা লাভের জন্য আথিরাত ও উহার স্থায়ী সুখ-শান্তির লোভ ত্যাগ করিয়াছে, তাই মুহূর্তের জন্যেও তাহাদের শাস্তি সামান্যহ্রাস করা হইবে না। আর তাহাদিগকে সেই চিরস্থায়ী শাস্তি হইতে মুক্ত করিবার জন্যে কোন সাহাय্যকারীও তাহারা পাইবে না।

## (1V) (1)

 هِ
৮৭. आর নিঃসন্দেহে आমি মৃসাকে আল কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পর ক্রমাগত রাসূল পাঠাইয়াছি। আর ঈসা ইবৃন মর্নিয়মকে সুশ্পষ্ট নিদর্শনাষ্বনী প্রদান করিয়াছি এবং ঢাহাকে জিবরাঈন দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। তারপর যখন তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তু নিয়া তোমাদের কাছে রাসূল আসিল, তখন তোমরা দষ্রে তাহাদের একদলকে মিথ্যা বলিয়াছ ও অन্য দলকে হত্যা করিয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির চিরাচরিত অবাধ্যতা ও সত্য বিদ্বেষের কথা বর্ণনা করিতেছেন। আল্মাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে হযরত় মূসা (আ) এবং তাঁহার পর বিপুল সংখ্যক রাসূল পাঠাইয়াছেন। সর্বশেষে তাহাদের মধ্য হইতে হযরত ঈসা (আ)-কে তাহাদের হিদায়েতের জন্যে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা সর্বযুগে আল্মাহ্র রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছে। ইহা তাহাদের চিরাচরিত স্বভাব। সত্যকে অমান্য করা এবং উহা প্রত্যাখ্যান করা তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আয়াতে আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহাদের উপরোক্ত স্বভাবের নিন্দা করিয়াছেন।

Gर्थाৎ 'মৃসার পর আমি বহু রাসূল পাঠাইয়াছি যাহারা তাওরাত কিতাবের শরীআত অনুযায়ী বনী ইসরাঈল জাতিকে পরিচালিত করিত।'

এতদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ ত|'আলা অন্যত বলিতেছেন :

"নিশয় আমি তাঞরাত নাযিল করিয়াছিলাম, উহাতে হিদয়েত ও নূর ছিল। উহার সাহাব্যে নবীগণ তাহাদের ফয়সালা করিত যাহারা ইসলাম গ্রছণণ করিয়াছিল-তাহারা ইয়াহৃhীদের জন্ন্যে ফয়সানা করিত। আর নেককার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কিতাবকে হিফাজত করিবার জন্যে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল, সেই কিতাবের সাহাব্যে ফয়সালা করিত। আর তাহারা উহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত $\qquad$
শব্যার্থ : আবূ মালিক হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন : পাঠাইয়াছি। অन्যান্য ব্যাখ্যাকারও উহার উপরোক্তরুপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ)-এর পর একাধিক নবী প্রেরিত হইবার বিষয়ে অন্যত আল্লাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :
 করিয়াছি।
 মরিয়মকে নিদর্শনাবনী প্রদান করিয়াছিনাম। অতঃপর আমি তাহাকে পবিত্র আত্মা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলামা’

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে তাহাদের জন্যে প্রেরিত শেষ নবী। তিনি তাওরাতের কোন কোন বিধানের পরিবর্তক বিধান লইয়া আসিয়াছিলেন। এই কারণণই আল্নাহ্ ত'আলা ত্ঁঁহাকে কত়তলি বিশেষ মু'জিযা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে অনত্র আল্নাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :
, وَ "অनত্তর आমि তোমাদের নিকট এই জন্যে প্রেরিত হইয়াছি বে, ইতিপূর্বে তোমাদের জন্যে যাহা याহা হারাম করা হইয়াছিন, উহাদের কত্গলিকে হালাল বলিয়া যোযণা করিব। আর আমি তোমাদের প্রভুর তর্য় হইতে নিদর্শন সহকারে আগমন করিয়াছি।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "২যরত ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ ত‘আলা কর্তৃক প্রদততত মু‘জিযাসমূহ হইতেছে ঃ মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করা; মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষী নির্মাণপৃর্বক ঊহাতে ফুঁৎকার দিবার পন আল্লাহ্র আদেশে উহার জীবন্ত্ত পকী হইয়া যাওয়া; রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে রোগমুক্ত করা; जদৃশ্য বিষয়াবলী সম্বন্কে সংবাদ প্রদান করা এবং রুহল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর দ্বারা আন্নাহ্ তা‘আলা কর্তৃক তাঁহার সাহাय্যপুষ্ট হওয়া।' এই সকল মু‘জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যবাদী হইবার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদী জাতি .্দিল সত্যদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ জাতি। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার তাওরাত

বিরোঝী হইবার মিথ্যা অভিব্যোগ আননয়া তাহাকে মানিতে অস্বীকার করিল। তাহাদের কুফ্র ও অবাধ্যতার প্রকৃত কারণ এই যে, আল্লাহ্র নবী কর্ত্ক আনীত ব্যবস্থা ছিল তাহাদের প্রবৃত্তির বিরোধী। তাহারা তাওরাভে বে পরিবর্তন আন্য়াছিল, উহা বাদ দিয়া তাওরাতকে অনুসরণ কর্নিবার জন্য আল্লাহর নবী তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাদের পৃর্ববর্তী লোকদের মানসিক প্রবৃত্তিও ছিল তটথনচ। এই সকল সত্যদ্বেষী লোকগণ আল্লাহ্র রাসূলগণের কতককে শুধু অমান্য এবং কতককে অমান্য ও হত্যা করিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতে বলিতেছেন :


## র্ণহুল কুদুসের তাৎপর্য

 হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন-‘কাহল কুদুস’ হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ)!’ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব, ইসমাঈল ইব্ন খালিদ, সুদ্দী, রবী‘ ইব্ন আনাস, আতিয়্যা আওফী এবং কাতাদাহও অনুরূপ বলিয়াছেন। এই প্রসઝে উন্লেখযোগ্য যে, তাফসীরকারগণ বলেন-
 তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছে-यাহাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্যতম হইতে পার।)-এই অয়াতের অন্তর্গত ‘বিশ্বস্ত র্রু’ (الرو حالامـينی) হইতেছে হযরত জিবরাঈন (আ)।

নিম্নেক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, র্রহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাউল (আ)। ইমাম বুখারী (র) বলেন -হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হরায়রা (রা), आবুয় যানাদ ও ইব্ন আবুय্ যানাদ বর্ধনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর জন্যে মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে দাঁড়াইয়া নবী করীম (সা)-এর পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন-‘আয় আল্মাহ্! হাস্সান বেইর্ণপে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) তোমার নবীর পক্ষে (কবিতার মাধ্যমে) প্রতিরোধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, তৎপরিবর্ত্ত তুমমি তাহাকে ‘র্গহল কুদুস’-এর মাধ্য়ম সাহাय্য করিও।’

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসকে বিচ্ছ্ন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ উহাকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, আবুয যানাদ এবং হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ আব্দির রহমান ইব্ন আবুয় যানাদ ও ইব্ন সীরীনের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম তিরমিযী উহাকে উপরোক্ত রাবী আবূ অবদির রহমান ইইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্সতন সনদাংশে এবং আবূব আবদির রহমান হইতে আनী ইব্ন হাজার এবং ইসমাঈল ইব্ন মৃসা আল ফায়যারীর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত কর্রিয়াছেন।

 একদা इयরত হাস̣সাन ইব̣ন ছািি (রা) সসজিদh নববীতে বসিয়া কবিত आবৃত্তি করিতেছিলেন। এই সময়ে হযরুত উমর (রা) মসজিদে নববীর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। হ্যরত হাস্গান (রা)-রর প্রতি তিনি কটাকপাত করিলে হ্যরত হাসৃসান (রা) বनिcেন-আআমি



 নিন্দ|সূচ্ক কবিতার উত্ত্র প্রদান কর। হে আন্নাহ! তুমি তাহাকে द্রাহ্ন কুদুস-এর মাষ্যমে




হযরতত হাস্সান (রা)-এর কবিতার দুইটি চরণ হইতেছে এই :

‘আল্নাহ্র প্রেরিত ব্যক্তি হযরত জিবরাপল (অ) আমাদhর মধ্যে র্হহিয়াছ্ছন। আর ক্রহন কুদুসের বিষয়ে কোনক্রপ অশ্পষ্টে বা দুর্বোধাতা নাই।'

হयরত শাহর ইব্ন হাওশাব आশঅারী (রা) হইতে ধারাবাহিকউাবে आাবদুর রুহান ইব্ন আবূ হসায়ন মকী ও মুহামদ ইবৃন ইসহাক বর্ণনা করিয়াহান : ‘একদা একদল ইয়াহ্দী নবী কडीী (সা)-কে বनिল الرو C কে ঢाश आমাদিগকে বলিয়া দিन। নবী কর্রীম (সা) বলিলেন-"অমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র দোহাই এবং বনী ইসরাদ্ জাতির প্রি আল্লাহ্ কর্ত্ত্
 एযরত জিবরাদল (অা) आা তিনি হইচেছেন সেই ফেরেশতা-यিনি আমার নিকট্ট আসিয়া थाকেন ?’ তाহারা বলিन - श্যা।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ইব্ন হিব্বান স্বীয় হাদীস সককলনে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ
 बে, 'কোন প্রাণীই তহার র্রিयিক ও হায়াত পৃর্ণ না কর্যিয়া মরে না।' অंতএব, তোমরা অল্লাহৃকে ভয় কর এবং উহার তালালের ব্যাপারে সুন্দর ও সুষম প্যা গহণ করিও।'

কেহ কেহ বনেন-ক্রাহ. কৃদু হইচেছে ইসম্ম আজম (শ্রষ্ঠত্ম নাম)।
হয়ত ইব̣ন আক্মাস (র্রা) ইইতে ধারাবাহিকতাবে যিহাক, আবূ রওক, বিশর, মিনজাব ইব্ন হারিছ, आবূ যুরুজাহ ও ইমাম ইবุন অাূ হাতিম বর্ণনা কর্রিয়াছেন \&




উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও উপরোক্তরুপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী বলিয়াছেন ঃ উবায়দ ¡ইব্ন উমায়র বলেন- 'ব্দহুল কুদুস হইতেছে ইসমে আজ্র !'

ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন : 'আররূহ হইতেছে ফেরেশতাদের একজন নেতার নাম।'
রবী’ ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন : ‘আল-কুদুস হইতেছে মহান আল্মাহ্।' হযরত কা‘ব (রা)-ও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং হাসান হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন : ‘আল-কুদুস হইতেছে মহান আল্নাহ্; আর, <্রহুল কুদুস ইইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)।' সুদ্দী বনেন-‘আল কুদুস (لقدس) -বরকত, প্রার্য, সমৃদ্ধ্। । হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন : আল-কুদুস অর্থ পবিত্রতা।

ইব্ন यায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আদ্লু আ‘লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ র্ছল কুদুস হইতেছে ইভ্জীল কিতাব।
'آَيَدْتَاهُ بِرْوْ الْقُـُدُس এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআন মজীদকে রূহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন :
 আমার নির্দেশ সহকারে র্রহহকে (আল কুরআনকে) নাयিল করিয়াছি।"

ইব্ন যায়দ বলেন-‘এইর্রপে কুরजান মজীদ ও ইজ্জীন কিতাব উভয়ই ক্রহ।’
অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর মন্তব্য করিয়াছেন : ‘আলোচ্য আয়াতাংশে র্রহুল কুদুস-এর তাৎপর্য হযরত জিবরাঈল (আ) হওয়াই অধিকতম সহীহ্ ও সঠিক।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :



"সেই সময়ীটি ম্যরণব্যোগ্য যখন অাল্লাহ্ বলিয়াছিলেন-হে ঈসা ইবৃন মরিয়াম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রত প্রদও আমার নি ‘আমাতকে যুমি ম্য়ণ কর, তখন আমি তোমাকে

 শিখাইয়াছিনাম।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ র্রহুন কুদুস-এর তাৎপ্য यদি ইজ্জীল কিতাব হয়, তবে মানিতে হয় বে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা একটি বিষয়কে অহেতুকভাবে দুইবার
 ইঞ্জীল কিতাব দিয়া সাহাय্য করিয়াছি।
কাছীর (১ম খ(ঔ)——৮-

## আবার বলিয়াছেন ঃ




 হয়ত জিবাঙল (অা)!

 প্রশংংসা আা্নাহ্তে নিবেদিত।





 বে আল্লাহ্র নিকট বিশেব সপান ও মর্শাদার অধিকারী এনং উशার ৫ে আল্নাহৃর নৈনবট্য



 (পবিত্র आঙ्ञा) নাম্ম আখ্যায়িত কর্রিয়াছ্ন।’





 করিতেন।

 (আার आরেক দলকে তোমরা হত্যা করিত্ছে)। টহার কারণ এই ব্যে, আল্লাহ্ অ'जালা

 করিবার চেট্যা চালাইয়াহিন। নবী করীম (সা) মৃত্য শ্যায় বলিয়াছিলেন-‘খায়াব্রে বে বিষ

মিশ্রিত গোশতের টুকরধটি আমি খাইয়াছিলাম, আমার মহ্য্য উহার প্রতিক্রিয়া ক্র্শশ তীব্রতর হইয়া আসিত্ছে। এখন আমার মৃত্যুর সময় সমুপ্পি্থ।'

अমি (ইব্ন কাছির) বলিতেছি ঃ উক্ত হাদীস বুখারী শরীফ সহ একাধিক হাদীস গ্রা.্থ বর্ণিত রহিয়াছে।

## বনী ইসরাঈলের দুর্গতি ও শাস্তিভোগ

## 

b-b. আর তাহারা বলিল, ‘আমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত রহিয়াছে।’ বরং আল্লাহ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন তাহাদের কুফরীর জন্য। তাই তাহাদের নগণ্য সংখ্যকই ঋমান জানিবে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘‘ললা ইয়াহুদী জাতির জ্ঞান-বিদেবী মানসিকতাকক উল্লেখ করিয়া উহার পরিণতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহৃদীরা নবী করীম (সা)-কক বলিত-‘তোমার কথায় সারবত্তা নাই। অতএব, তোমর কথ্াা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না। আমরা তোমার কথা শুনিতে ও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।'

প্রকৃত্কে্ষে তাহাদের অন্তর হইতেছে সত্য-দ্বেবী ও সত্য-বিমুখ। যে কথায় সারবত্তা রহিয়াছে, উহার প্রতি তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে ঘৃণা ও শক্রুতা। বেরেতু আল্লাহৃর রাসূল (সা) ও তাঁহার কিতাব হইত্ছে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সত্য তাই উহাদের প্রতি তাহাদের সত্য-দ্বেষী অন্তরে রহিয়াছে জখন্যতম ঘৃণা ও শর্রুতা। সত্যের প্রতি তাহাদের উপরোক্ত ঘৃণা ও শর্রুতাই আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাহাদের না মানিবার প্রকৃত কারণ। তাহাদের অন্তরের উপরোক্ত সত্য-বিমুখ তাই নবী করীম (সা)-এর কथা উহাতে প্রবেশ না করিবার প্রকৃত কারণ। তাহারা গর্ব করিয়া বলে-‘তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর কথা ঔনিতে প্রস্তুত নহে। উহা তাহাদের অন্তরে পবেশ করিবে না।' আল্লাহ্ 'তাআলা বলিতেছেন-নী, তাহাদের গর্ব করিবার মত কিছু নাই। হতভাগারা আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । তথা সত্য-বিমুখতার কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রহমত হইতেে বঞ্চিত করিয়াছ্নে। অতএব, जাহারা ঈমান আনিবে না।

থ্রথম ব্যাখ্যা
হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন आবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন : : অন্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে’। হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আনী ইব্ন তালহা বর্ণনা করিয়াছেন : ' আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন : '

ইকরামা বলেন- 'تُُوْبُنُتا غُلْفُ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আবদ্ধ।

সুদ্দী বলেন - ${ }^{\prime}$
কাতাদাহ ইইতে ধারাবাহিকডাবে মুআম্মার ও আবদুর রায়যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ تُلُوْبُنتا ' উহা আর কিছু বুঝৌ় না।' মুজাহিদ এবং কাতাদাহ বলেন-'হযরত ইব্ন আাব্বাস (রা) غلف শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণকে পেশ দিয়া পড়িতেন। উহা غلاف (আচ্ছদক বা পাত্র) শব্দের বহৃবচন। रযরত ইব্ন आব্বাস (রা) বলেন-'আধার। উহা জ্ঞানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব, হে মুহাম্মদ! তোমার জ্ঞানের কোন প্রয়োজন
 অর্থাৎ আমাদের অন্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি বলেন-আলোচ্য আয়াতাংশটি নিম্নোক্ত
 বিষয়ের দিকে আহান জানাও, আমাদের অন্তর উহ্গ হইতে সংরক্ষিত।)

 উহাতি প্রবেশ করে না।' তিনি আলোচ্য আয়াতাংশকে ' করিতেন।

ইমাম ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিথিত তাৎপর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া আখ্য়ায়িত করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসকে উপস্থাপিত করিয়াছেন ঃ

ইযযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ডবুল বুখতারীী ও আমর ইব্ন মুরুরাহ জামালী প্রমুখ রাবী থেকে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন বে, 'হযরত হহযায়ফা (রা) বলেন - মান্য/্যর অন্তর চারি প্রকারের হইতে পারে। অতঃপর তিনি চারি প্রকারেঃ অন্তরের মধ্যে এক প্রকারের অন্তরের এইর্গপ পরিচয় দিয়াছেন : "উহা আচ্মাদিত ও আবদ্ধ হইয়া থাকে ও উহা আল্লাহৃর গযবপ্রাপ্ত অন্তর। উহাই কাফিরের অন্তর।’

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান আরযামীর পিতামহ (নাম উহ্য), মুহাম্ষদ (সা)-এর পিতা আদ্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান
 অর্থাৎ আমাদের অন্তর চর্মাবৃত।

আল্লোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্নিখিত অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহৃদীরা বলিত-'হে মুহাম্মদ! তোমার কথা অন্তঃসারশূন্য। আমাদের অন্তর সংরক্ষিত। অতএব, উহাতে তোমার কथা প্রবেশ করিতে পারিবে না । তাই তুমি জ!!মাদিগকে নিज্রান্ত কারিতে পারিবে না।'

## দ্বিতীয় ব্যা-্যা

इयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন : ' ${ }^{\prime}$ ‘আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপৃর্ণ। মুহাম্মদ বা তাহার ন্যায় লোকদের পক্ষ হইতে আগতব্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন উহার নাই।' হয়়ত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতিয়্যা আওফী বর্ণনা করিয়াছেন : ' ${ }^{\prime}$ কোন স্থান নাই।' উপরোক্ত অর্থের ভিত্তিতে কোন কোন আনসারী সাহাবী غلف শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণকে করিয়াছেন। আল্লামা যামাখশারী ইমাম ইব্ন জারীরের উক্ত বর্ণনার উন্নেখ করিয়াছেন। غلف শব্দটি غلاف শব্দের বহৃবচন ও غلاف শক্দের অর্থ হইতেছে পরিপৃর্ণ পাত্র।

আলোচ্য আয়াতাংশের শেশোক্ত অর্থ্থর তাৎপর্য এই যে, ইয়াহদীগণ বলিত-‘হে মুহাম্মদ! আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপৃর্ণ। উহাতে আর কোন জ্ঞান রাখিবার স্शান নাই। অতএব, তোমার কथা আমরা আমাদের অন্তরে স্থান দিতে পারিতেছ্ না। তাই উহা মানিতেও পারিতেছি না।'信 यাবতীয় কল্যাণ ও মभল হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন।
 প্রথম ব্যাখ্যা
 না। কাতাদাহ উহার উপরোক্তক্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।
দ্বিতীয় ব্যাখ্যা
نَ মূসা (আ)-এর প্রতি ঈর্মান আনিলেও মুহাশ্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে না। ফলে তাহাদের ঈমানের পরিমাণ স্বল্প হইবার দরুণ উহা আল্লাহ্র নিিকট মূল্যহীন। উহা তাহাদিগকে নাজাত দিবে না।

## তৃতীয় ব্যাখ্যা

 ও সত্য-বিমুখ, আল্মাহ্ তাহদের অন্তরের জঘন্য অবস্থার কারণে তাহাদিগকে রহমত হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করিয়াছ্নেন অতএব, তাহদের কেইই ঈমান আনিবে না।

আরবগণ বলিয়া থাকে : قلمَا رأيت مثل هذا قـط অর্থাৎ আমি এইর্প কথনও দেখি নাই।’ ‘আমি এইর্রপ দেখিয়াছি, তবে কম’ -আরবগণ উহাকে এইর্প অর্থে ব্যবহার করে না।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন-কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ব্যভিচার বা যিনা করিনে আরবগণ সেই স্থান সম্বক্ধে বলিয়া থাকে تـمـاتْبـت অর্থাৎ ‘এই স্থানটিতে কোন উদ্ডিদ

জন্মিবে না।’ ‘এই স্থানটিতে উদ্ডিদ জন্মিবে; তবে কম’-তাহারা উক্ত বাক্যকে এইর্রপ অর্থে ব্যবহার করে না।

ইমাম ইব্ন জারীর ভাবাবিদ কাসাঈর উপরোক্ত বর্ণলাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।
আলোচ্য আয়াতের ন্যায় সূরা নিসাতে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
"আর তাহাদের কথা-‘আমাদের অন্তর সংরক্ষিত।’ বরং তাহাদের কুফরের কারণে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের অন্তরের পথটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অতএব, তাহারা ঈমান কমই আনিবে।' আল্লাহৃই অধিকত্তর জানের অধিকারী।

##  

৮৯. "আর যর্খন জাল্লাহর নিকট হইঢে তাহাদের সামনে সেই কিতাব आসিল যাহা তাহাদের কিতাবকেও সত্য বনে, আর আগে যেই কিতাবের উসিলায় কাফিরদের উপর জয়ী হইবার প্রার্থনাं করিত, जাহা যখন আসিয়া গেল যাহা ঢাহাদের জানা-শোনাও;


ঢাফস্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্:ত‘‘অালা ইয়াহ্দী:জাতির সত্য বিমূখতা বর্ণনা করিতেছেন। ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মুশরিকদিগকে বলিত, অদূর ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে। তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার সাহায্যে আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করিব। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবেব্রে পর দেখা গেল,
 জানিত। তथাপি তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। ব্ত্তুত তাহাদের অন্তর সত্য-বিদেষ্েে পরিপূর্ণ। তাই তাহারা নবী করীম (সা)-কে অমান্য করিয়াছে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে শর্রুতা সাধনে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের এই সত্য বিমুখতার
 জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উ৩য় জগতে রহহিয়াছে লাঞ্র্না, "পমান ও শাস্তি। আয়াতে আল্লাহ্ ত"আলা উইাই বর্ণনা করিয়াছেন।
 তাওরাত কিতাবের সত্যতার ম্বীকৃতি প্রদানকারী কুরআন মজীদ যখেন তাহাদের নিকট আগমন করিল্ं।

[^16]

 হইয়া তোমাদিগকক পৃর্ব যুগীয় ‘আদ জাতি’ এবং ‘ইরাম জাতির’ ন্যায় হত্যা করিব।’

কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ আনসার সাহাবা হইভে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, आসিম ইব্ন অমর ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছ্ন : ‘আনসার সাহাবীগণ বলেন-আল্মাহ্র কসম!

 উপর दिজ্জী़ী ছিলাম। আมরা ছিলাম মুশরিক আর তাহারা ছিল আহলে কিঢাব। তাহারা
 সমুপস্থি। তাঁহার আবির্ভাবের পর আমরা তাাহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহাব্যে তোমাদিগকে আদ জাতি ও.ইরাম জাতির ন্যায় হত্যা করিব।’ অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা‘অলা কুনায়শ বংশ হইতে তাঁগর নবীকে প্রেরণ করিলেন এবং আমরা তাঁহাকে বরণ করিয়া নইলাম, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদের উক্ত আচরণ এবং উহার শাশ্তি সম্বন্ধেই आলাহ্ ख|'আলা বলিতেছছনন :

## 


 সাহাय্য করিবার ইচ্ম প্রকাশ করিত। তাহারা বলিত, আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করিব। অথচ আজ তাহারা করিয়াছে উহার উন্ট।। তাহারা তাঁহার আগমনের পর চাঁহকে প্রত্যা থ্যান করিয়াए়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ३ইভে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক্রর্ণনা কর্রিয়াছেন:

নবী কর্যী (সা)-এর आগমনের পृব্বে ইয়াহूদীগণ ঢাঁহার সাহাব্যে আওস ও খাयরাজ গোর্রদঢয়র উপর বিজয়ী ইইবার ইচ্ম প্রকাশ করিত। কিন্তু আল্নাহ্ তা‘আনা যখন তাঁহার ন্বীকক তাহাদর গোর্রের বহির্ভূত গোত্র হইতে প্রেরণ করিলেন, তথন তাহারা ঢাঁহাকে
 করিল ; ইহাতে হ্যরত মু‘অय ইব্ন জাবাল, বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মা’রার এবং দাউদ ইব্ন সালিমাহ তহািিগকে বলিলেন-‘হে ইয়াহদীগণ! তোমরার আল্লাহৃকে ভয় কর আর ইসলাম
 জন্যে ইচ্ম প্রকাশ করিতে। অমরা তঅথন মুশরিক ছিলাম ।, তোমরা আর্মাদিগকে সংবাদ দিতে শে. ‘অদূর ভবিষ্যতে মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হইবেন। তোমরা তাহার পরিচয় এবং গ্তণাবলীও বলিয়া দিতে।' ইহার উত্তরে বনূ নাযীর গোত্রের সাল্লাম ইব্ন মিশকম নামক জনৈক ইয়াহুদী বলিল-ম্যুহম্মদ তো ঐ゙ইর্রপ কোন পরিচয় ও নিদর্শন নইয়া আসে নাই, যাহা আমাদের নিকট পরিিচিত ও বিদিত। আর আমরা ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট তাহার আগমনের বিষয় উল্লেখ করি নাই।

ইহাতে আল্লাহ্ তাআলা নিস্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ः
 মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সাহায্যে আরবের মুশরিকদের উপর বিজয়ী ছইবার ইচ্ছ প্রকাশ করিত। কিন্ুু যখন তাহারা দেথিল যে, তাহাদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে আল্লাহ্ নবী পাঠাইয়াছেন, তখন তাহারা হিংসায় তাঁাকে প্রত্যাখ্যান করিল।'

আবুল আলীয়া বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর আগমনের পৃর্বে ইয়াহুদীরা ঢাঁহার সাহায্যে আরবের অংশীবাদীদের বিকুুদ্ধে বিজয়ী হইবার জন্যে প্রার্থনা করিত। তাহারা বলিত-'হে আল্লাহ্! বে নবীর পরিচয় ও ওুাবলী এবং যাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা আমদের কিতাবে লিখিত দেখি, তুমি তাহাকে প্রেরণ কর। তিনি প্রেরিত হইলে তাঁহার সহায়তায় আমরা মুশরিকদেরকে শাস্তি দিব এবং তাহাদিগকে হত্যা করিব।’ কিন্তু আল্gাহ্ তা‘আলা যখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিয়াও মুশরিকদের গোত্র হইতে আবির্ভূত হইবার কারণে তাহাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ ত‘আলা নাযিল করিলেন :
ولَمَمًا جَاءَهُمْ كِتبُمْنْ عِنْدِ اللَهِ الـى اخر الايـة -
 তাহারা ঢাঁহার সাহায্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইতে চাহিত। তাহারা আরও বলিত বে, অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত ইঁবেন।' মুজাহিদ বলেন -‘আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের আচরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

##  







 কিত্তু, ব্যেহহু আল্লাহ্ ত'অানা তাহাকে ইয়াহ্দীদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে প্রেনণ

করিয়াছ্ন, তাই তাহার প্রতি টাহারা হিংসাबিত ছিল। তাহাদর উক্ত হিংসাই তাহাদিগক্কে তাহার প্রতি দমান आনিতে দেয় নাই। তাহাদের এই হিংাপরায়ণ ও তজ্জনিত সত্র প্রতাযাযান
 শাস্তি ভোগ করিবে। जালোচ আয়াতে উহাই বর্ণিত হইয়াছ্।
 করিয়াছে, তাহা কতই না নিদ্নীয়।





位 মনোনীত বান্দার প্রতি ওহী নাযিিল কর্যিয়াছেন-ইহাত তাহারা হিংসাপরায়ণ। কোন হিংসাই উश অপেশ্কে জখনাতর হইতে পার্র না।

হযরত ইব্ন আাব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক্যাবে ইকরামা অথবা সাঈদ, মুহাম্মদ ও ইব্ন




 আয়াতাংশের ব্যার্যায় হ্যর্তত ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন-'তাহারা ঢাওরাত কিতাবের মধ্যে পরিবর্ত্ন आনিয়াছে। লেই কারণে তাহাদের উপর অল্ধাহ্র গ্যব নাযিল হইয়াহে। आবার তাহারা মুহাদদ (সা)-কে অমান্য কর্যিয়াছে। সেই কারণে তাহাদের উপর আল্লাহ্, গयব নাযিন


आবুন আनীয়া উशার ব্যা ্যায় বলেন-'তহারা হযরত ঈসা (আা)-কে মিথ্যাবাদী. বলায়

 গयব नাযিল হইয়াছছ।’ ইকরামা এবং কাতাদাহ ইইতেও অনুল্রপ বাখ্যা বর্ণিত ছইয়াছে।
 হইয়াছে। आবার মুহাম্ম (সা) কে মিথ্যাবাদী বলিবার কারণে তহাদে উপর গयব নাযিन
 (রা) হইতেও অন্রপ ব্যাব্যা বর্ণিত হইয়াছে।
 কাছীর (১ম থ(B)—৬৯

ইয়াহুদীদের উপরোক্ত কুফরের কারণ হইতেছে তাহাদের হিংংসা। তাহাদের এই হিংসার মূলে রহিয়াছে তাহাদের অহংকার তথা সত্য-বিদ্বেষ। আর অহংকার ও সত্য বিদ্বেষের যোগ্য শাস্তি হইতেছে লাঞ্ৰনাকর শাত্তি। উপরোক্ত আয়াতাংশে তাহাদের জন্যে সেই যোগ্য লাঞ্ছনাকর

"याহाরा অरংकाর করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা নিশয় অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

আমর ইব্ন ওআয়বের পিতামহ (নাম উগ্য) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওআয়ব, আমর ইব্ন ওআয়ব, ইব্ন আর্জনান, ইয়াহইয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন : ‘নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- অহংকারী লোকদিগকে কিয়ামতের দিনে মানুষের আকৃতিতেই পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া জীবিত করা হইবে। সকল ক্ুুদ্র বস্থুই তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। তাহারা জাহান্নামের বুলুস (بولس) নামক একটি কয়েদখানায় প্রবেশ করিবে। উত্তপ্তত্ম অগ্নি তাহাদের মস্তকের উপর লেলিহান শিথা বিস্তার করিবে। তাহাদিগকে জাহান্নামীদের চেয়ে বিষাক্ত ও গাঢ় প্রঁজ-রক্ত পান করানো হইবে।'

শব্দার্থ : بـاء - - - - প্রত্যাবর্তন করা, যোগ্য হওয়া। এইস্থলে শেযোক্ত অর্থে ব্যবহৃত।

## 

## 

 O اَتْبِيَيَا
## 


৯১: জার যখন ঢাহাদিগকে বनা হইন, জাল্লাহ याহा নাযিিল করিয়াছেন ঢাহার উপর্র
 এবং তাহার পর্র যাহা জাসিन ঢহা তাহারা অস্বীকার কর্রে। অথচ উহা সত্য ও তাহাদের কিতাবকেও সত্যায়িচ কর্নে। বन, यদি তোমরা ঈयানদারই হఆ ঢাহা হইনে পৃর্ব্রোর জাब্লাহর নবীशণ<ে হত্যা করিত্তে কেন ?


 দাবীর মিথ্যা इওয়া এবং উহার মিথ্যা হইবার প্রমাণ বর্ণনা করিত্ছেন্ন। আহলে কিতাব

সম্প্রদায়ের নিকট ঈমানের দাওয়াত পেশ কর়া ইইলে তাহারা বলিত-'অামাদের নিকট «ে তাওরাত ও ইজীল নাযিল ইইয়াহ, আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিবার প্রশ্ন উঠঠ না। आল্ধাহ্ ত'অালা বनिত্তেছে-তাহাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা দাবী বৈ কিছू নহে। যাহারা মুহামদ (সা) কর্ত্ক প্রাষ্ঠ কিতাবের প্রতি ঈমান রাঁে না, তাহারা প্রকৃতপক্ষ তাওরাত বা

 आল্নাহ্র সকন কিতবের প্রিই ঈমান আান। পক্ষাত্তরে «ে ব্যক্তি ঈমান আনিবার নরে, লে তাঁার কোন কিতাবের প্রতই দমান আনে না। সুতরাং বে ব্যক্তি আল্ধাহ্র একটি কিতাবকে অবিশ্গাস কর্রিয়া অপর কিতাবকে বিপ্গাস করিনার দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্য। লে আদৌ মু'মিন নহহ। অতএব মুহাম্যদ (সা)-এর थ্রতি অবিপাগী এই সকল आহলে কিতাব মিথ্যাবাদী। তাহাদের অন্তরে জল্লাহ্র কোন কিতাবের পতিই ঈমান নাই।

"আর যথন তাহাদিগকে বনা হয়-আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন, উহার প্রতি তোমরা ঈমান আন, তখন তাহারা বলিল-আমাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, আমরা উহার প্রতি ঈমান রাথি। পক্ষাত্তরে তাহারা यাহা উহার পরে রহিয়াছে, তাহার প্রতি কুফরী করে। অথচ উহা সত্য এই কারণেও শে, উহা তাহাদের নিকৃট যাহা আছে, তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।"
 করিয়াছেন, তোমরা উহার প্রতি ঈমান আন।
 তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল হইইয়াছে উহার উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। উহা ব্যতীত অন্য কিছুকে সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই।
 অবিশ্ধাস করে।
 শে, উহা তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।
 (কর্মকারকের বিভক্তি সষ্বলিত পদ) হইয়াছে।

কুরআন মজীদ ইয়াহুদী-নাসারাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ইঞ্জীলের প্রকৃত অংশকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। এতদসত্ত্বেও তাহাদের মধ্য ইইতে যাহারা কুরআন মজীদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই, কিয়ামতের দিন উক্ত বিষয়টি তাহাদের বিরুক্দে এক্রে মহাশক্তিশালী প্রমাণ ? यুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হইৰবে। তাহাদিগকে যখন বলা হইবে-তোমাদের নিকট আল্মাহ্র বে

বাণী রক্ষিত ছিল, কুরআন মজীদ উহককে সত্য বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও তোমরা কেন কুরআন মজীদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর নাই, তখন তাহারা নির্তত্তর ইইয়া থাকিবে। তাহাদের নিকট উহার কোন উত্তর থাকিবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :
 কিতাব দিয়াছি, তাহারা তাহাকে (মুহাশ্ষূদকে) এইর্দপে চিনে, ব্যেইরূপে চিনে তাহারা নিজ পুত্রদিগকে।"
 তাওরাত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ইইয়া থাক, তবে ইতিপৃর্বে যে সকল নবী তাওরাতের অনুসারী হইয়া, উহাকে রহিত না করিয়া বরং উহার নির্দেশ অনুযায়ী ফয়সালা প্রদানকারী হইয়া তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিন, তোমরা কেন তাহাদিগকে হত্যা করিতে ? তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিজেদের হিংসাপরায়ণ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী স্বভাবের দরুণ। বস্তুত তোমরা তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাসী নহ। তোমরা এ্ু জান তোমাদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিতে। সত্যের প্রতি তোমাদের প্রবৃত্তির রহিয়াছে চিরাচরিত বিদ্মেষ ও শক্রুত।।' এইরূপে অন্যর্র আল্লাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :


وَنْرِيْقًا تَـَقْتُلُوْنْ
"যখনই তোমাদের নিকট কোন রাসূল এইর্রপ্গ বিষয় স্হহারে আগমন করিয়াছে যাহা তোমাদের কুপ্রবৃত্তিতে চাহে না, তখনই তোমরা অহংকারের সহিত উহ়া হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ। ফলত তোমরা একদলকে ওু প্রত্যাখ্যান করিতে এবং একদলকে হত্যা করিতে।"



ইমাম আবূ জাফ্র ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ইয়াহুদীদিগকে তোমার প্রতি'অবতীর্ণ কিতবের উপর ঈমান আনিতে বলিলে ত়াহারা যখन বলে, 'আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি’, তবে যে সকল নবীকে অনুসরণ করিবার পক়ষ্ষ তওরাতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে, তোমরা কেন সেই সকল নবীকে হত্যা করিতে ? আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ ত়া‘আলা ইয়াহদীদের তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখিবার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত তাহাদিগকে লজ্জা দিতেছেন।'
 তোমাদের নিকট মেসা আগমন করিয়াছিলেন্। উক্ত নিদির্শনাবनী সুম্পষ্টর্দপে প্রমাণ করিত বে, মূসা আল্লাহ্র প্রকৃত় নবী এবং আল্লাহ্ ভ়িন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' উক্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী হইতেছে-তুফান, প্্গপাল, ছারপোকা, ব্যাঙ, রক্ত, লাঠি, সমুজ্জ্বল হাত, সাগরের পানি বিভক্ত হও়য়া, মেঘ দ্বারা ছায়া দেওয়া, মান্নাःসানওয়া, ঝরনা সৃষ্টিকারী পাথর ইত্যাদি।"
 নিকট হইতে ঢাহার তূর পর্বতে যাইবার পর আল্মাহ্কে ছাড়িয়া গো-বৎসকে মা'বূদ
 यাইবার পর।' এই<্ধপে ‘অন্যত্র আল্মাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :
 তাহার (তুর পর্বতে গমন্নর) পর নিজ়েদের অনংকার হইতে অকটি গো-বৎলের দেহ বানাইয়া নইন-याহাতে হান্মা হাষ্বা রব ছিন।"





"আর যথন উহা (গো-বৎস) তাহাদের হাতে অপমানিত হইন এবং তাহারা বুঝিতে

 দলডুক্ত হইব।"

৯৩. আর যখন অমি তোমাদের অগীকার গ্রহণ করিলাম ববৃ তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম-‘আমি যাহা তোমাদিগকে দিলাম তাহা শক্ত হাতে ধর ও আমার কथা শোন।' তোমরা বলিলে, ‘অামরা তুনিলাম ও অমান্য করিলাম।’ আর তাহাদের অন্তরসমূহে কুফরীর কারণণে বাছूরেরের হোহ বিদ্যমান। বन, ‘যদি তোমরা ঈমানদারই হও, তবে ঢোমাদের ঈমান কতই না খারাপ কাজের নির্দেশ করিতেছে।'

তাফ্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির বারংবার প্রতিশ্রুতি ভभ করিবার কথা বর্ণনা করিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতি আল্নাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে একবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিল। আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের মাথার উপর পর্বত ঢুলিয়া ধরিলে তাহারা তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। কিন্তু, তাহারা পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভञ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি অবাধ্য ইইয়া গেল। এইর্নপে বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ করা এবং আল্লাহৃর প্রতি অবাধ্য হওয়া তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :
(আমরা ऊনলাম ও অমান্য করিলাম।) ইতিপূর্বে উক্ত আয়াতাংশ ব্যাথ্যা বর্ণিত হইয়াছে।
 রাय্যাক বর্ণনা করিয়াছেন : 'তাহাদের অন্তরে গো-বৎস প্রেম দৃঢ়র্রপে শিকড়বদ্ধ হইয়াছিল।' আবুল আनীয়া এবং রবী‘ ইব্ন আনাসও অনুর্রপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে বিলাল ইব্ন আবূ দারদা, খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী, আবূ বকর ইব্ন আবদুল্মাহ্ ইব্ন আবূ মরিয়াম গাস্সানী, ইছাম ইব্ন খালিদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘কোন বস্তুকে তুমি প্রকৃতই ভানবাসিলে উহার ভালবাসা তোমাকে অক্ধ ও বধির করিয়া দিবে!

ইমাম আবূ দাউদও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আবূ বকর ইবৃন আবদুল্নাহ্ ইব্ন आবূ মরিয়াম গাসৃসানী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ষ্রতন সনদাংশে এবং উক্ত আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে বাবিয়্যাহ ও হায়াত ইব্ন শোরায়েহর অধস্ত্ন স্নদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন- বনী ইসরাঈল জাতি যে (স্বর্ণ নির্মিত) বাছুরটিকে পূজা করিয়াছিল, হयরত মূসা (আ) উহাকে করাত দিয়া কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় ছড়াইয়া দিলেন। ফলে, তৎকালে প্রবহমান সকল দরিয়াতেই উহার কিছ্র না কিছ্ অংশ পতিত হইল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন-তোমরা দরিয়ার পানি পান কর। তাহারা তাহাই করিল। ইহাতে যাহাদের অন্তরে গো-বৎস পূজা-থ্রীতি রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের গৌফ সোনাनী রং ধারণ করিল। নিম্নেক্ত আয়াতাংশে তাহাদের উক্ত গো-বৎস প্রীতির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে :
 আমারাহ ইব্ন উমায়র এবং আবূ আব্দির রহমান সানমী, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, আবদুল্নাহ্ ইব্ন রজা, আবূ হাত্মি ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'বনী ইসরাঈল জাতির ল্লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বंৎসটিকে"পূজা করিয়াছিল, হয়রত মূসা (আ) দরিয়ার কিনারায় বসিয়া উহাকে করাত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় ফে়েলিলেন। অতঃপর উহার় পূজারীদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তিই সেই দরিয়ার পানি পান করিল, তাহারই চেহার়া স্বর্ণ বর্ণ্রের ন্যায় হইয়া গেল।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশ্রে ব্যাখ্যায় বনেন-‘বনী ইসরাঈল জাতির লোকের্রা বে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা ক্রিয়াছিল, হযরতত মূসা (জা) উহাকে পোড়াইয়া করাত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় নিক্কেপ করিল্লেন। অতঃপর তাহারা দরিয়ার পানি স্পর্শ করিলে তাহাদের মুখম্ণল যাফরানী রং বিশিষ্ট হইয়া গেল।'

ইমাম কুরতুবী 'কুশায়রী’র কিতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘যাহারা গো-বৎস পূজা করিয়াঁছিল, তাহাদের মধ্য হইতে বে ব্যক্তিই উক্ত পানি পান ক্ররিয়াছিল, সে-ই পাগল হইয়া গিয়াছিল।’ অত়ঃপর ইমাম কুরতুবী মন্তব্য কর্য়য়াছিলেন ঃ"‘ইই সকল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের স্হহিত সশ্পর্কিত নহে। সুতরাং এই স্থলে উহাদের উল্নেখ অপ্রাসক্কি। কারণ, আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে শে, 'বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের গো-বৎস পৃজার

সময়ে গো-ৈৎস প্রীতি ও গো-বৎস পৃজ্জা তাহাদের অন্তরে ছড়াইয়া গিয়াছিন এবং উহা

 ওষ্ঠ ও মুथমওলে গগা-বৎস পৃজা প্রেণের চিছ্ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।' অতঃপ্রে ইমাম
 नিম্নেক্ত কবিতাচ্রণ ক্য়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

"আমার হ্রদয়ে উছামার প্রেম সম্পৃর্ণর্পে প্রবেশ করিয়াছে। এখন হ্রীয়ের ভালবাসার তুলनায় বাহ্য ভালবাসা তুচ্ছ। উক্ত ভালবাসা এইর্রপ স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, শেখানে মদার্সক্তি. দুঃখ-তাপ, আনন্দ-আহলাদ কিছই প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার সহিত জীবন যাপন করিবার শ্থৃতি যখন মনে আসে, তখন তাহার নিকট উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। আহা! মানুষ यদি উড়িতে পারিত!

উক্ত কবিতায় বেইরূপে প্রেয়সীর ভালবাসা কবির হ্রদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিবার কথা ব্যক্ত ইইয়াছে, আলোচ্য আয়াত়াংশে সেইক্পে বনী ইসরাঈল জ়াতির লোকদের অন্তরের সহিষ গো-বৎস পূজা সম্পূর্ণর্ণপে মিশিয়া যাইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

准 তোমরা যাহার উপর নির্তর করিতেছ, উহ্হ বড়ই জघন্য ও বড়ই নিन্দনীয়। অতীতে আল্নাহ্র নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করিবার, আল্巾াহ্কে ত্যাগ করিয়া গো-বৎস পৃজা করিবার এবৃ अবীদের বিরোধিত্তা করিবার উপর তোমরা নির্ডর করিয়াছ। আর বর্তমানে মুহাা্মদ (সা)-এর বিরোধীज़া করিবার উ়পর নির্ড্র র্রিতেছ। তোমরা দাবী করিত্তেছ ‘আমরা মু’মিন।’ তোমাদের দাবীকৃত ঈমান তোমাদিগকে কুফরী করিতে আদেশ করে। তোমাদের ঈমান অতীতে তোমাদিগকে নবীদের বিরোধিতা করিতে আদেশ করিয়াছে এবং বর্তমানে সাইয়েদুন মুরসালীন - ও খাতামুন নাবিয়্যীন মুহম্মদ মুস্ত্যা (সা)-কে অমান্য করিতে তথা তাহার বিরোধিতা করিতে আদ্পে করিত্তে। ঢ্েেমাদের ঈমান কত জघন্য! তোমাদ্দর ঈমান কত ঘৃণ্য!! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের गধ্যে কোন ঈমান নাই। কুফরের প্রতি তোমাদের সত্য-দ্বেষী অন্তরের অবিচ্ছেদ্য ভালবাসাককইই তোমরা ঈমান নাম দিয়াছ।'
 ○怣
(90) (97) (9)
৯৪. বল, 'পরকালের শাত্তিধাম यদি আন্লাহ্ ত্ধু তোমাদের জন্যই নির্ধারিত রাখিয়া থাকেন, অन্য মানুষের জন্য না হয়, ঢাহা ইইলে তোমরা মৃছ্যু কামনা করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ কর।’
৯৫. অথচ তোমাদের কৃতকর্ম্মর ভয়ে তোমরা কখনও তাহা কর্রিবে না। আন্লাহ্ জালিমদের ডালডাবেই জানেন।
৯৬. মানুষের ভিতরে তাহাদিগকেই ঢুমি দীর্ঘজীবী হওয়ার अধিক লালসাগস্ত পাইবে। এমনকি মুশরিকদের হইচেও অধিক। তাহারা চায়, यদি হাজার বছর বাঁচিত। यতদিনই বাঁচূক শাত্তি হইঢে তাহাদের নিষ্তার নাই। ঢাহারা যাহা করিত্তেছে আল্লাহ্ তাহা দেখিত্ছেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্মাহ্ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতির নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, উক্ত দাবীর অসার্ত্তার প্রমাণ এবং তাহাদের পরকালীন প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ইইয়াহদীরা বলিত- ‘আমরা আল্মাহৃন পুত্র। তিনি,তাহাদিগকে অত়িশয় ভালেবাসেন। আখিরাতের নি‘আয়াত ও সুখ-শান্তি কেবল আমাদের জন্যেই নির্ধারিত রহিয়াছে। আমরা ভিন্ন অন্য কেহ উহা ভোগ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ আমাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও উহা ভোগ করিতে দিবেন 'না!’ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন-তাহাদের উক্ত দাবী «ে মিথ্যা, তাহা তাহারা নিজেরাও জানে। উক্ত দাবী তাহাদের নিছক মৌখিক মিথ্যা দাবী। তাহাদের অন্তর ভালরূপে জানে বে, তাহারা জ্ঞান পাপী। তাহারা আল্মাহ্র নিকিট জঘন্য শ্রেণীর অপরাধী। তাহাদের অন্তরের উক্ত অবস্থা প্রंমাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা)-কে বলিত্ছেন-তুমি তাহাদিগকে বল, তোমাদের মৌখিক দাবীই যদি তোমাদের অন্তরের কথা ইইয়া থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর ‘’ অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন-তাহারা কখনও মৃত্যু কামনা করিবে নাঁ। কারণ, তাহারা জানে, তাহাদের মহাপাতকের ফলে মৃত্যুর পর তাহাদের জোগ করিবার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।’

অতঃপর তিনি বলিতেছেন-তাহারা অধিক বয়সের জন্যে অন্য বে কোন মানুষ অপেক্ষা এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত। একেকজনের আকাক্ষা-‘সে यদি হাজার

বৎসর হায়াত পাইত। এইর্রপ হইলে অধিকতর পরিমাণে দুনিয়ার মজা লুটিয়া লওয়া যাইত।' ইহাদের মনে যথাসষ্তব অধিক পরিমাণে দুনিয়ার মজা লুটিবার দুর্দমনীয় আকাক্কা বিদ্যমান। কিন্তু, আখিরাত ও উহার কঠোর শাত্তি সম্বক্ধে ইহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন-ইহারা অধিক হায়াত পাইলে কি আখিরাতের শাশ্তি হইতে মুক্তি পাইবে ? না, তাহা কোনক্রমেই হইবে না। अধিক হায়াত তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। সুতরাং শাস্তি হইতে বাঁচিতে চাহিলে তাহারা যেন আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার কিতাবের প্রতি বিনীত হদয়ে অনুগত হয়। এতদৃত্ন্ন অন্য কোন পথ কাহাকেও আখিরাতের আযাব ইইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।

## تمنى الـــوت (মৃण्यु কামনা)-এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য ত্নিটি আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন ঃ 'তুমি তাহাদিগকে বল, আখিরাতের সুখ-শান্তি যদি তধ্ধু তোমাদের জন্যে নির্দিষ হইয়া থাকে, যাহা তোমরা দাবী করিয়া থাক, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, यদি তোমরা সত্যবাদী হও।' উক্ত' মৃত্যু কামনা'-এর ব্যাখ্যা সম্ধন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য ‘মৃত্যু কামনার’ তাৎপর্য এই শে, ইয়াহদী ও মুসলমান এই দুই দলের মধ্য্যে বে দল গোমরাহ ও পথঅ্রষ্, ইয়াহদীরা অনির্দিষ্টরৃপে তাহাদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিবে। তাহারারা বলিবে-"হে আল্লাহ্! আমরা ও মুসলমানগণ এই দূই দলের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট, पুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। यদি আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট - হইয়া থাকি, তবে তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। আর যদি আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তবে তুমি আমাদিগকে ধ্পংস করিয়া দাও।'এইর্রপ দোয়ার ফলে যাহারা ধ্ধংস হইয়া যাইবে, তাহারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে, এইর্রপ দোয়া সত্ত্রে যাহারা ধ্ণংস হইবে না; তাহারা সত্যপথে অবস্থানকারী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহাদের দাবী অনুসারে বলা যায়-'তাহারা উপরোক্ত পন্থায় মৃত্যু কামনা করিলে তাহারা অরিবে না । কারণ, তাহারা তো সত্য পথের অনুসারী ও আল্লাহ্র অতি প্রিয় পাত্র এবং কেবল তাহারাই আখিরাতের সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারিবে। উহাতে মরিবে ওখু মুসলমানগণ। কারণ, তাহারা যে গোমরাহ ও পথज্রষ্ট এনং জ্রাখিরাতের সুখ-শান্তি তো তাহাদের কপালে নাই। এইক্রপে লোকদের নিকট প্রমাণিত হইয়া যাইবে বে, ইয়াহ্দীরা সত্যবাদী এবং মুসলমানগণ মিথ্যাবাদী।' প্রসন্গত উল্লেখবোগ্য যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মুবাহালাকে مبـاهلة تمنى الـمـوت (মৃত্যু কামনা সম্পর্কিত মুবাহালা) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদাহ, আবুন আনীয়া এবং রবী’ ইব্ন আনাস 'মৃত্যু কামনা’র উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

द্বিতীয় ব্যাখ্যা : অলেণচ্য 'মৃত্যু কামলা’র তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদীরা নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিবে। ইয়াহদীরা দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা আল্মাহ্র নিকট অতি প্রিয় আরূ আখিরাতের সুখ-শাা্তি কেবল তাহারাই ভোগ করিবে। তাহারা মুখে

यাহা দাবী করে, উহাই यদি তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস ইইয়া থাকে, তবে বেশ তো, তাহারা নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করুক। তাহারা যত তাড়াতড়ি মরিবে তত তাড়াতাড়িই তো তাহাদের জন্যে রিজার্ভ করিয়া রাখা আখিরাতের মহা সুখ ও মহা শান্তি ভোগ করা আরম্ভ করিতে পারিবে।

ইমাম ইব্ন জারীর এবং यুক্তি শাস্ত্রবাদী (متخكلمــنـ) বিশেষজ্ঞসহ একদল তাফসীরকার 'মৃত্যু কামনা’র উপরোক্ত ব্যাথ্যা প্রদান করিয়াছেন ।
 আর্মাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন : অनির্দিষ্টরূপে দুই দলের মধ্য হইতে মিথ্যাবাদী দলের জন্যে মৃত্যু প্রার্থনা কর।' নবী কন্রীম (সা) ইয়াহদদদিগকে উহা করিতে বলিলে তাহারা উহা করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল।
 পাপ করিয়াदছ, উহার কারণে তাহারা কখনও মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিবে না। আর আল্লাহ্ সেই সকল মিথ্যাশ্রয়ী লোক সম্পর্কিত সকল বিষয় জানেন। তাহারা द্य সেইরূপ দোয়া করিবে না তাহাও তিনি জানেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন-নবী করীম (সা):এর কথায় যদি তাহারা ঐরূপে মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে পৃথিবীতে কোন ইয়াহুদী জীবিত থাকিত না।’

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন : : তবে তোমরা মৃত্যুর জন্যে দোয়া কর।

位 (রা) হৃইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম জাयারী, মুআমার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "ইয়াহুদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে তাহারা নিশ্চয় মরিয়া যাইত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইত়ে ধারাবাহিকড্তাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল, ख্चা'মাশ, ইমাম ज़লী ইন্ম্ মুহাম্মদ তানাফিসী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উপদরাক্ত আয়াতাংশের র্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহুীরা যদি মৃण্যুর জন্যে দোয়া করিত.






 দোয়া করা) কর্ষিঘ্ট বলিয়াছিলেন, তাহারা গৃহহ প্রত্যবর্ত্তন করিয়া নিজ্জেদের পরিবার-পরিজ়ন এব३ ম্যাল-দৌলত কিছিই দেখিজ্জে পাইত না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল.করীম, ফুরাত, ইসমাঈন ইব̣ন ইয়াयীদ রাক্কী ও ইমাম আহমদ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী হইরত ধারাবাহিকভাবে আব্মাদ ইব্ন মানসূর, সুর্রর ইব্ন মুগীরাহ, ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্নাহ ইব্ন বিশার, হাসান ইব্ন আবূ আহমদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : উব্বাদ ইব্ন মানসূর বলেন-একদা আমি হাসান বসরীর নিকট ${ }^{\circ}$ لَ,
 করিলাম-ইয়াহ্দীদিগকে যখন বলা হইয়াছিল যে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, তখন यদি তাহারা মৃত্যু কামনা করিত, তবে কি তাহারা মরিয়া যাইত ? ইহাতে গাসান বসরী বनिद্ধেন-তাহারা মৃত্যু কামনা করিলেও তাহারা মরিত না। বস্তুত তাহারা আদৌ মৃত্যু কামনাই করিত না। আল্মাহ্ ত'আলা কি বলিয়াছ্নে, তাহ্হ তো জানই। আল্লাহ্ ত়'আনা বলিয়াছেন ঃ

উক্ত রিওয়ায়েত একট়্ি মাত্র মাধ্যমে হাসান বসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। (তাই উহার বিশ্ধ্টত সংশয়পূণ)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) रইতে ইতিপূর্বে বর্ণিত ইইয়াছে, উহাই উক্ত আয়াতংশের সঠিক ব্যাথ্যা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ‘তাহা হইলে তোমরা ইয়াহুী ও মুসলমানের মধ্যে মে দল মিথ্যাবাদী, অনির্দিষ্টরূপপ সেই দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর্ জন্যে বদ দোয়া কর।’ ইমাম ইব্ন জারীর কাতাদাহ, আবুল আলীয়া এবং রবী‘ ইব্ন আাননাস হইতে উউক্তর্পপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়ছেন।

অনুর্রপভবে আল্নাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বনিয়াছেন :




 প্রিয়পাত্, অন্যল্লোক চাঁহার প্রিয় নহে, তট্রে তোমরা মৃত্যু কামনা করিয়া দ্গোও, यদি তোমরা
 কামনা করিব্বে না। আর আল্লাহ্ সেই পাপামারীদের বিষয় সম্বন্কে ত্রবগত রহিয়াছ়েন। তুমি বল, বে মৃত্যু হইতে তেোমরা পালাইয়া বেড়াইত্তছ, উহ্গা নিশ়্ তোমাদের সহিত অচিরেই সাক্ষলৎ
 ন্কিক্টি প্রত্যাবৃত হ্রুইবে। তথন তিনি তোচ্রাদিগকে তোমাদের আয়লসমূহ্ স্তম্বক্ধে সংবাদ প্রদান করিরেন।"

ইয়াহুদী ও নাসারার়া যখন দাবী করিল যে, তাহারা আল্লাহ্ন পুত্র ও প্রিয়পাত্র এবং ইয়াহৃী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তখন তাহাদিগকে আহ্নান

জানানো হইল-তাহারা যেন এই দোয়া করে যে, ইয়াহৃদী-নাসারা ও মুসলমান এই দুই দলের বে দল মিথ্যাবাদী, তাহাদিগকে যেন আল্নাহ্ ধ্ণংস করিয়া দেন। কিন্তু, ইয়াহদী-নাসরারা উহাত্ সম্মত হইল না। উহাতে সকলের নিকট প্রমাণিত হইয়া গেল বে, তাহারা মিথ্যাবাদী ও অসত্যাশ্যযী। এইর্পপে নবী করীম (সা) ‘নাজরান’ ইইতে আগত নাসারা প্রতিনিধি দলের সহিত সামান্য আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে সত্য বুঝাইয়া দিবার পর তাহাদিগকে দোয়া করিতে আহ্মান জানাইলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ


"তোমার নিকট বে জ্ঞান আপমন করিয়াছে, উহার উপস্থিতি সত্ত্বেও যাহারা তোমার সহিত তর্ক করে, তুমি তাহাদিগকে বল-আইস; আমরা আমাদের পুত্রদিগকে এবং তোমাদের প্ৰুত্রদিগকে, আমাদের শ্ত্রীলোকদিগকে এবং তোমাদের শ্ত্রীলোকদিগকে আর আমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের নিজদিগকে ডাকিয়া একত্রিত করি। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে মিথ্যাবদীদের বিরুদ্ধ্ধ আল্নাহ্র লা'নতের জন্যে বদ দোয়া করি।"

ইহা তনিয়া তাহাদের একদন অপর দলকে বলিল-আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা এই নবীর সহিত বদ দোয়া করিতে লিপ্ত হও, তবে তোমাদের একটি লোকও জীবিত থাকিবে না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত সক্রিসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং অধীন হইয়া জিযিয়া দিতে সম্মত হইল। ন্বী করীম (সা) তাহাদের উপর জিযিয়া ধার্য করিলেন এবং হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্র উপর উহা আদায় করিবার দায়িত্ত অর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন।

নিম্ন আয়াতে উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়ের প্রায় সদৃশ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে :
位 মধ্য হইতে यাহারা গোমরাহীতে আছে, রহমান (আল্মাহ্) যেন তাহাকে আরও সুযোগ দিয়া তাহার বদ আমলকে বৃদ্ধি করিয়া দেন।' উক্ত আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবে।

আরেকদল তাফসীরকার बলেনবর্ণিত ‘মৃত্যু কামানা’র তাৎপর্য হইতেছে, ইয়াহদীদের নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করা। অর্থাৎ ‘হে ইয়াহুদীণ! তোমরা দাবী করিতেছ, তোমরা আল্লাহ্র অতি প্রিয় পাত্র। আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তোমরা ভিন্ন অন্য কেহ উহা ভোগ করিতে পারিবে না। তোমাদের মুথের দাবী যদি তোমাদের অন্তরের বিশ্বস হয়, তবে তোমরাঁ নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর। এইরূপ করিলে यদি ত়োমরা মরিয়া যাও, তবে দুনিয়ার দুঃখ ও অশান্তি হইইতে শীঘ্রইই মুক্তি পাইয়া কিছু পৃর্বেই আখিরাতের রিজার্ভ সুখ-শান্তি ভোগ করা আরম্ভ করিতে পারিবে। আর যদি না মর, তবে মানুষের নিকট ঢোমাদের মিথ্যাবাদী এবং বাতিলপন্থী হওয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে।'

ব্যাথ্যাকারগণ আরও বলেন-ইয়াহদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় উক্ত মৃত্যু কামনা ইইতে বিরত রহিল। কারণ, তাহারা জানিত তাহারা যে আকীদা ও আমলের অধিকারী, তাহাতে মৃত্যুর পর আখিরাতের আযাব তাহাদিগকে খিরিয়া ফেলিবে।

মৃত্যু কামনার উপরোক্ত ব্যাথ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উপরোক্ত ব্যাথ্যা অনুযায়ী ইয়াহুদীদিগকে ‘মৃত্যু কামনা’ করিতে বলিয়া নির্তত্তর করা যায় না ৷ কেননা তাহাদের পক্ষে বলা যায়, ইয়াহদীগণ তাহাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যাবাদী হইলে যে তাহাদিগকে মৃত্যু কামনা করিতে হইবে এমন কথা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি নেককার ইইনে তাহার জন্যে নিজের মৃত্য কামনা করা জরুরী নহহ; ব্র নেককার ব্যক্তির মৃত্যু যত দেরীতে আসে, সে তত বেশী ঊপকৃত ও লাডবান হয়। কারণ, উহাতে সে অধিকতর নেকী অর্জন করিয়া আল্লাহ্ তা‘আলার অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করত বেহেশতে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা পাইতে পারে। হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : যাহার বয়স দীর্ঘ এবং আমল নেক, সেই তোমাদের মধ্যে" "শ্রেষ্ঠতম। তাহাদের পক্ষে এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা যায় যে, ‘ওহে মুসলমানগণ! তোমরাও তো ধারণা পোষণ করিয়া থাক যে, মরিবার পর তোমরা জান্নাতের সুখ-শাত্তি ভোগ করিবে। অথচ তোমরা তো নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না । তোমরা নিজেরা বে অবস্থায় নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না, সেই অবস্থায় আমাদিগকে নিজেদের জন্যে মৃহ্যু কামনা করিতে বলিতেছ কেন ?’

আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে উপরোল্ধিখিত প্রশ্নশ্তলি দেখা যায়। পক্ষান্তরে, হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহার বে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এইর্ণপ কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হইতেছে এই বে, ‘ইয়াহুদী ও মুসলমান উভয় দন কোন দলকে নির্দিষ না করিয়া অনির্দিষ্ট্রপপ মিথ্যাবাদী দলের্ বিরুদ্ধে মৃত্যুর জনো বদ দোয়া করিবে। প্রত্যেক দলই নির্দিষ্ট না করিয়া अনির্দিষ্টরূপে মিথ্যাবাদী দলের বির্রুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া করিবে। প্রত্যেক দলই আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিবে-‘হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে বে দল গোমরাহ ও মিথ্যাবাদী, তুমি তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দাও। ইহাত ইয়াহুীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। কারণ, উভয় দলকে একই বিষয়ের প্রতি আহ্নান জানানো ইইয়াছে।

সে যাহা হউক, ইয়াহ্হীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় আলোচ্য আয়াতাংশে উল্gিখিত 'মৃত্যু কামনা' হইতে দূরে রহিল। তাহারা জানিত, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা জানিত, তাহাদের আমল জঘন্যতর। তাহারা মৃত্যু কামনা করিলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। পরন্তু তাহারা মৃত্যু কামনা করিলে দোযখের আণুন বে সময়ে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত, তাহার পূর্বেই উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।
 জন্যে সকন লোকের মধ্যে অধিকতর নালায়িত দেখিতে পাইবে।' অধিক বয়সের জন্যে তাহাদের লালায়িত হইবার কারণ এই শে, তাহারা জানে, তাহাদের আমলের কারণে এক মহা শাস্তি তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিত্ছে। তাহাদের মৃত্যুর পর উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আর দুনিয়া হইতেছে মু’মিনের কয়েদখানা এবং কাফিরের জান্নাত। তাহারা ভাবে, আখিরাতের সেই মহা শাস্তি এড়াইয়া দুনিয়ার্পপ জান্নাতের আরাম-আয়েশ যতবেশী ভোগ করা यায়, ততবেশী লাভ। অবশ্য, তাহারা যাহা এড়াইয়া থাকিতে চায়, উহা নিশ্চিছরূপেই একদিন

তাহািগকক ঘিরিয়া ঝেনিবে। आর অধিক বয়েসের জন্যে তহারা এত লালায়িত হইল বলিয়াই आল্লাহ্ ত'আनা মোবাহানার বিয়़ হিসাবে ‘হৃহ্য কামনা’-কে বাছ্যিয়া নিয়াছিলেন।
 অধিকতর नালায়িত।
 মধ্যে অধিকতর লানায়িত বनিয়া आখ্যায়িত করিবার পর আঢোण্য আয়াতাংশে তাহাদিগকে অধ্কি বয়সের প্রতি মুশরিকদের অপেশ্নও অধিকতর লাनায়িত বলিয়া আখ্যায়িত কর্রিয়াছেন। এই স্নে সামপ্রিকভাবে সকন বিষয়কে সাধারণ নাম্ উল্লেখ করিবার পর সং্বোজক অব্যয়ের



হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঔদ ইব্ন জুবায়র, মূসলিম ইবৃন বাতীন, आ'মাশ, সুফিয়ান (ছাওনী), आাদ্দু রহহান ইব̣ন মাহদী, आহমদ ইব̣ন সিনান ও
 বয়স্সের জন্যে এমনকি ‘অনারুগণ’ অপেকাও অধিকতর नানায়িত।'


 ইমাম মুসলিম কর্ত্তৃক বর্ণিত না হইলেও উহার সনদ ঢাহাদের উভভ্যের নীতি অনুসার্রে সহীহ।' তিনি जারও বলিয়াছেন-'ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এই বিষয়ে একমত শে, সাহাবী কर्ত্ক বর্ণিত তাফসীর নির্ভ্য<xোগ্য।
 এমনকি মুশরিক অপেক্নাও অধিকতর নাनায়িত।

 তাহা আায়াতের বক্ব্য বিষয় দ্রারা সহজেই বুমা যায়।
 কামनা করে-আহা! সে यদি হাজার বeभর হায়াত পাইত! आবুল আनীয়া কর্তৃক বর্ণিত
 অগ্নি উপাসকদদের অপেক্ষাও অধিকতत नानाয়িত। आর অগ্নি উপাসকদ্রে প্রত্যেকে কামনা করে-আহা! সে यদি হাজার বৎসর অামু পাইত!'

 জায়াচাংশে পারসিক অগ্নি উপাসকদ্রর অধিক বয়স কামনা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াহে। এমনকি ঢাহাদের কেহ কেহ দশ হাজার বৎসর বয়স পাইবার জন্যে ও অভিলাবী হইয়া থাকে।' স্বয়ং সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও অনু্রপ বায়া বর্ণিত ইইয়াছহ।

হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আ‘মাশ, আবূ হামযা, আनী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন শাকীক, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন শাকীক ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন :
 অগ্নি-উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকে-আহা! यদি প্রতিটি দিন উৎসবের দিনে ন্যায় আনন্দমুখর ইইত এবং এইর্রপ আনন্দমুখর দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাজার বৎসর আয়ু পাইতাম।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন-‘তাহাদের পাপ অধিক বয়স়কে তাহাদের নিকট থ্রিয় ও আকাক্কিত করিয়াছে।'
 (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহান্যদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুজাহিদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ তাহার অধिক বয়স পাওয়া তাহাকে আयাব ইইতে মুক্তি দিতে পারিবে না '’.হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুশরিকরা পরকালে বিশ্ধাসী না হইবার কারণে অধিক বয়স কামনা করিয়া থাকে। পক্ষন্তরে ইয়াহুদীরা তাহাদের বদ আকীদা ও বদ আমলের দরুণ যে ভয়াবহ আयাব ভোগ করিবে,,তৎসম্বক্ধে তাহারা অবগত থাকিবার কারণে অধিক বয়স কামনা করে।’

 লোকদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া ও ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ
 তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।'

 জন্যে লালায়িত থাকিত। আর ইয়াহুদীরা অধিক বয়স পাইবার জন্যে ঐ সকল লোক অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত थাকিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ঢাৎপর্য ৭ই যে, সে যেহেতু কাফির, তাই তাহাকে অনিবার্যর্রপে আযাব ভোগ করিতে হইবে। তাহার অধিক বয়স পাওয়া তাহাকে আযাব ইইতে মুক্তি দিতে পারিভে না, ফেমন পারিবে না ইবলীসকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে তাহার অধিক বয়স পাওয়া।
, जर्थाৎ আল্লাহ্র বান্দাগণ নেকী বদী যাহাই করে, আল্লাহ্ উহাদের সকল বিষ্য়েই অবগত, অবহিত ও প্রত্যক্ষকারী। তিনি প্রত্যেককে তাহার আমল অনুযায়ী পুরক্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

## জিবরাঈলের মর্যাদা

## 

## 

## 


৯৭. জিবরাঈনের শত্রুদেরকে বল, ‘সে অবশ্যই আল্লাহর অনুমোদনক্রমে তোমার অন্তরে উহা (কুরজন) অবতীর্ণ করিয়াছে। উহ্হা তো উহার সন্মুখস্থ বস্তুর সত্যায়ক। आর মু’มनিদের পথ প্রদর্শক ও সুসৎবাদদাতা।'
৯৮. 'याহারা জাল্লাহ, চাঁহার ফেরেশতা ও রাসূল, বিশেষত জিবরাঈন ও মিকাঈলের শ্র্র্, অনন্তর নিশচয় আল্লাহ সেই কাফিরদের শত্রি।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্নাহ্ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতির ফেরেশতা বিদ্বেষকে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উহার পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সত্য বিদ্বেষের আরেক নাম কুফর। আল্লাহ্ বিদ্বেষ, রাসূল বিদ্বেষ, কুরআন বিদ্বেষ, ফেরেশতা বিদ্বেষ ইত্যাদি সবই একই কুফজ্রে বিভিন্ন শাখা। यে ব্যক্তি অন্তরে আল্নাহ্, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা ইহাদের যে কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে ব্যক্তি জঘন্য সত্যদ্বেবী কাফির। বষ়্ুত, কোন ব্যক্তি ফেরেশতার প্রতি বিদ্বেবী হইয়া আল্লাহ্ বা তাঁহার রাসূল বা তাঁহার কিতাবের প্রতি অনুগত হইতে পারে না। ইয়াহদীরা তাই যেমন ফেরেশতা বিদ্বেবী, তেমনি আল্মাহ্ বিদ্বেযী, রাসূল বিদ্বেবী এবং কিতাব বিদ্বেষী ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সেই কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে আল্লাহ্, রাসূল, ফেরেশতা প্রমুখ মহা সত্যের শত্রু নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা এইর্দপ .কাফিরেরে শত্রু। আর আল্মাহ্ তা‘আলা যাহার শত্রু; অর্থাৎ তিনি যাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ঠ, তাহাদের পরিণতি यে কত ভয়াবহ হইতে পারে, চিত্তাশীন হদয়ের নিকট তাহা অননুভূত থাকিতে পারে না। আয়াতে এইরূপে আল্লাহ্ তা‘আলা কাফিরদিগকে তাহাদের কুফর তথা সত্য বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণণতির ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা’ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন ঃ 'তাফসীরকারারণ সকলে এই বিষয়ে এক্মত যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি ইয়াহদীদের শক্রুতা প্রকাশ করিবার ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। একদা ইয়াহুীগণ বলিয়াছিল-‘জিবরাঈন ফেরেশতা আমাদের শক্রু। পক্ষান্তরে, মিকাঈল ফের্রেশত আমাদের বন্ধু।' তাহাদের উপরোত্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত্দয় নাযিল হইয়াছে। তবে ইয়াহুদীদের কোন ঘটনা উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে তাফসীরকারগণ একমত নহেন।

একদন তাফ্সীরকার বলেন-‘‘কদা নবী করীম (সা)-এর নবৃఆঢের বিষয়ে ইয়াহ্দীগণ - s

 शইত্ছে:

হয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকजাবে শাহৃর ইব্ন হাওশাব, আবদूল হামীদ ইব্ন বাহ্রাম, ইউনু় ইব়ন বুকায়র, आবূ কুরায়ব ও ইমাম ইবৃন জারীী বর্ণনা করিয়াছেন :

 উত্তর দিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) বनिলেন-ঢোমরা আামা নিকট যাহ জিজ্ঞাসা
 হইতে দৃঢ প্রিশ্রুতি গ্রহণ কর্য়াছিলেন, অমিও লেইক্রপ তোমাদের নিকট হইতে একটি দৃছ় থ্রিশ্রিত্র গ্রহণ করিব। आমি তোমাদরর প্রশ্নের সঠিক উত্তু দিতে পারিলে তোমরা ইসনাম গ্ণ করিবে তে??' তাহারা বলিন-‘যা! ! आপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্রিলে আমরা ইসनাম গ্রহণ করিব।’ নবী করীম (সা) বনিলেন-‘এখন তোমরা তোমাদের প্রশুসমূহ ৬প্শাপন করিতে পার।' তাহারা বলিল- আমরা আপনার নিকট চারটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব।

প্রথম প্র্ন \& তাওরাত কিতাব নাযিল হইবার পৃর্বে হযরত ইসরাঈল (অা) (হযরত ইয়াকৃব आ) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য নিষিদ্গ করিয়াছিলেন? দ্বিতীয প্র ঃ নারীর নীর্য ও পুরুষের


 করীম (সা) বनिলেনঃ তোমাদিগকে আল্নাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের প্রশ্নসমূহের উও্তর দিতে পার্রিলে তোমরা আমার পতি ঈমান জনিবে তে? তাহারা দৃए
 ঈমান आনিবে। নবী করীম (সা) বनিলেনন-বে সত্তা হयরত মুসা (অা)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল কর্রিয়াছেন, आমি তোমাদিগকে সেই সত্তার কসম দিয়া বनিতেছু-ইহ কি সত্য ন
 র্রেগমুক্ত হন, তবে ব্যে খাদ্য ও বে পানীয় তাহার নিকট অধিকতর থ্রিয়, তাহা তিনি বর্জন করিবেন? তাহার সেই थ্রিয়ত্ম খাদ্য ও भাनীয় कि ছিল না যथাক্রম্ম উটের গোশত ও উটের দू४?’ ইয়াহ্দীণণ বলিল-হাঁা! ইহা সত্য। नবী করীম (সা) বनिলেন- ছে আল্মाহ্! তুমি তাহাদের কথার সাক্পী থাকিও। অতঃপর তাহাদিগকে বनিলেন, বে আল্লাহ্ ভিন্ন অन্য কোন

 সাদা হইয়া थाকে এবং নারীীর বীর্য পাতनা ও হনদ̆ ইইয়া থাকে आর পুরুষ ও নারী এই
 সন্তান তাহারই সমলিস ও সমআকৃতির হয়? পिতার दীর্य মাতার বীর্য অপেশ্ন অধিকতর শক্তিশাनী হইলে জাল্লাহ্ ত'আলার হকুম্মে সক্তান পুরুষ্ষ ও পিতার সম-জাক্তি হইয়া থাকে
কাছীর (১ম キ(s)-৭৭

পদ্মান্তরে মাতার বীর্য পিতার বীর্য অপেন্জা অধিকতর শাক্কিশান্লী হইলো আল্নাহ্ তা＂আলার হকুমে সন্তান নারী ও মাতার সग－আকৃতি হंইয়া থাকে। তাহার বলিল－হ্যঁ！ইহা সত্য। নবী করীम（সা）বলিলেন－হে আল্লাহ্। ছুয়ি সাফ্户ী থাকিও। অতঃপর जাহাদিগকে সেই আল্মাহ্র কসম দিয়া বলিত্তছি－＂ইহা কি সত্য নহে যে，সেই নিরক্ষর নবীর চক্ষুদ্দয় ঘুমাইলেও ত তাঁহার অন্তর ঘুমায় না？’ তাহার！বলিল－হ্যা！ইহা সত। নবী করীম（সা）বলিলেন－‘হে আল্মাহ্！তুমি সাফ্ীী থাকিও। তাহারা বলিল－এবার আপনি কোন্ ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী লইয়া আসেন তাহা বলুন। আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পর আমরা হয় ইসলাম গ্রঁণ করিয়া আপনার সহিত মিলিত হইব，আর না হয় বে অবস্থায় আছি，সেই অবস্থায় থাকিব। নবী করীম （সা）বলিলেন－আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন হযরত জিবরাঈল（আ）। তিনি সকন নবীর নিকটই ওইী লইয়া আসিতেন।

ইয়াহুদীগণ বলিল－আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব না। জিবরাঈল ভিন্ন অন্য কোন ফেরেশতা यদি আপনার নিকট ওহী লইয়া আসিত্নে，তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতাম। নবী করীম （সা）বলিলেন－তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতে তোমাদের আপাত্ত কেন？তাহারা বলিল－সে यে আমাদের শর্রু। ইহাতে আল্মাহ্ ত＂আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমৃহ নাযিল করিলেন ঃ

এইরূপে ইয়াহুদীগ গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিয়া গেন।
হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহ্র ইব্ন হাওশাব，আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরাম，আবূ নযর হাশিম ইব্ন কাসিম এবং ইব্ন আহমদও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）ইইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন ＊．．হাওশাব，आবদুল হামীদ ইব্ন বাহরাম，আহমদ ইব্ন ইউনুস এবং আবদুর রহমান ইব্ন হামীদও স্বীয় তাফ্সীরীর গ্রন্থে উহা বর্ণনা ঁ্রিয়াছেন। তেমনি হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব，আবদুন হামীদ ইব্ন রাহরাম，হসাইন ইব্ন মুহাম্মদ মাক্রयী এবং ইমাম আহমদও প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার শাহর ইব্ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্নাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হ্সাইন এবং মুহম্মদ ইব্ন ইসহাক ইয়াসারও উহাকে ‘বিচ্ছ্নি সনদ（سند مـرسل）’－এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহুদীগণ ও নবী করীম（সা）－এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার শেষাংশ নিম্নকপ ：
‘ইয়াহুদীগণ বলিল－এবার আপনি র্রা（الرو）কি তাহা বলুন। নবী করীম（সা） বলিদেন－আমি তোমাদিগকে আল্লাহর দোহাই দিয়া এবং বনী ইসলাঈল জাতির প্রতি অবতীর্ণ তাঁহার নি‘আমাতসমূহের দোহাই দিয়া বলিতেছি－‘ইহা কি সত্য নহে যে，‘ক্রৃ’ ইইত্তে জিবরাঈল আর জিবরাঈল হইতেছে সেই ফেরেশতা，यিনি আমার নিকট ওইী নইয়া আসিয়া থাকেন？’ ইয়াহুদীগণ বলিল－‘হ্যা！ইহা সত্য；কিন্তু তিনি আমদের শক্র। তিনি বালা－মুসীবত এবং রক্তারক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আপনার নিকট ওহী আনয়নকারী ফেরেশতা জিিবরাঈল না ইইয়া অন্য কেহ ইইলে আगরা ঈমান আনিতাম।＇ইহাতেে আল্লাহ্ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

হযরভ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, বুকায়র ইব্ন শিহাব, আবদুল্ধাহ ইব্ন ওলীদ, আজানী, আবূ আহমদ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছ্ছে :
‘একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ইইয়া বলিল-‘হে অযুল কাসিম। আমরা আপনার নিকট পাচটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব। যদি আপনি আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারেন, তবে বুঝিব যে, আপনি প্রকৃতই একজন নবী। এমতাবস্থায় আมরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব।' তখন হযরত ইসরাঈল (আ) স্বীয় পুত্রদের নিকট হইতে যেইরূপে দৃঢ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সূরা ইউসুফে যাহার বর্ণনা রহিয়াছে, ইয়াহ্দীদের কথায় নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট হইতে সেইর্রপ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের প্রশুબ্লে উপস্থাপন কর। তাহারা বলিল- নবীর আলামত ও বৈশিষ্ট্য কি? তিনি বলিলেন- নবীর চক্ষুদ্দয় ঘুমাইলেও ঢাঁহার অন্তর ঘুমায় না। তাহারা বলিল-সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন্ কারণে নারী হয়? তিনি বলিলেন- নারী ও পুরুষ উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হইবার পর পুরুষের বীর্য নারীর বীর্यের উপর জয়ী হইলে সন্তান পুরুষ হয়। পক্ষন্তরে উভয়ের বীর্য পর্প্পর মিলিত হইবার পর নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী ইইলে সন্তান নারী হয়। তাহারা বলিল-হযরত ইসরাঈল (আ) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য হারাম করিয়া লইয়াছিনেন? তিনি বলিলেন-একদা হযরত ইসরাঈল (আ) দুরারোগ্য বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ পশুর দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তিনি উক্ত রোগে উপশম পাইতেন না। (ইমাম আহমদ বলেন-‘জনৈক রাবী বলিয়াছেন, উটের দুধ ছাড়া অন্য কিছ্তেই তিনি উক্ত রোগে উপশম বোধ করিতেন না।)’ ইহাতে তিনি নিজের জন্যে উহার গোশত হারাম করিয়াছিলেন।’ তাহারা বলিল-আপনি यাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। এবার বলুন-রাদ (الرعد) কি? তিনি বলিলেন-রা‘দ একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁহার হাতে একখানা অগ্নিদণ আছে। যা দ্বারা মেঘে আঘাত করিয়া উহা আল্লাহ ভেখানে লইয়া যাইতে নির্দেশ দেন, সেখানে নইয়া যান। তাহারা বলিল- আমরা শে আওয়াজ তুনিতে পাই, উহা কিসের আওয়াজ? তিনি বলিলেন-উহা তাহার আওয়াজ। তাহারা বলিল-আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আর মাত্র একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে। আপনি উহার উত্তর দিতে পারিলেই আমরা আপনাকে নবী বলিয়া মানিয়া লইব। প্রত্যেক নবীর নিকট একজন ফেরেশতা ওহী লইয়া আসিতেন। আপনার নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী লইয়া আসেন? তিনি বলিলেন-আমার নিকট ওহী নইয়া আসেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তাহারা বলিল-জিবরাঈল? সে তো আমাদের শত্রু। সে যুদ্ধ-বিগ্রিহ ও আযাব লইয়া আসে। আপনার নিকট यদি মিকাঈল ফেরেশতা ওইী লইয়া আসিতেন, তবে আমরা ঈমান আনিতাম। মিকাঈল ফেরেশতা রহমত, বৃষ্টি ও ফসলাদি লইয়া আসেন।'
). এইস্গান সুন রিওয়ায়েত হইতেছে এই :
(كان يشتكى عرق النساء ـ فـلم يـجد شــــا يـلانمـه الا البـان كذا) قـال احمد تـال بـغضهم يعنـى الابـل - (فـحرم لحومـها) দেখা যাইতেছে, মূন রিওয়ায়েতেই অস্পষ্টতা রহিয়াছে। সম্ভবত উহার তাৎপর্য এই ঃ 'হযরত ইসরাঈল (আ) খধু উটের দুধে উপশম বোধ করিতেন। উহার গোশতে রোগ বৃদ্ধি ইইত। তাই তিনি উটের গোশত নিজের জন্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন।' তবে উক্ত তাৎপর্য ইতিপৃর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতের বিরোধী। উক্ত রিওয়ায়েতাংশের ভিন্নর্প তাৎপর্যও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইহাতে আল্লাহ্ ত'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :
مَنْ كَانَ عَدُوْا بَجبِبْرِـْلَ الـى الخر الايـة

ইমাম তিরমমযী এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রিওয়ায়েত উহার অন্যতম রাবী আব্দুল্gাহ্ ইব্ন ওলীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং বিভিন্নক্রপ অধ্তস সানদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সইীহ ও গহণযোগ্য হাদীস নামে আখ্যার্যিত করিয়াছেন।

কাসিম ইব্ন আবী বায়্যাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ তাহার তাফসীর অ্থে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল-কোন্ ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী লইয়া আসেন? তিনি বनিলেন-জিবরাঈল ফেরেশতা আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন। তাহারা বলিল-সে তো আমাদের শক্রু। সে শ্ধু যুদ্ধ-বিপ্থহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অনভিপ্রেত বিষয় লইয়া আসে। ইহাতে নিম্নেক্ত আয়াত নাযিন হইল :
تُلْ مَنْ كَانَ عَدُوْا لِجِبْرِيْلَ الـى الخر الايـة

মুজাহিদ ইইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ• ‘একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-কে বলিল-হে মুহাম্মদ। জিবরাঈল ফেরেশতা যখনই নাযিল হয়, তখনই যুদ্ধ-ব্ধিহহ;' বালা-মুসীবত ইত্যাদি অবাঞ্ণিত বিষয় সক্গে লইয়া আসে। সেইহেতু সে আমাদের শজ্রি। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :
تُلْ مَنْ كَانْ عَدُوْا لَبِبْبْرِيْلَ الـى الخر الايـة

 আল্লাহ্। অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে হামীদ, আব্দুল্নাহ ইব্ন বিকর ও আবদুল্নাহ ইব্ন মুনীর আমার (ইমাম বুখারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম ফলের বাগানে ফল পাড়িতেছিলেন। সেখানে তিনি মদীনায় নবী করীম (সা)-এর আগমনের সংবাদ তনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিলেন-আমি আপনার নিকট তিনটি প্রশ্ন করিব। আল্লাহর নবী ডিন্ন অন্য কেহ উহাদের উত্তর দিতে পারিবে না।

প্রথম প্রশ্ন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?
দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ জান্নাতবাসীদের প্রথম.খাদ্য কি?
তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন কারণে নারী হয়?
নবী করীম (সা) বলিলেন-কিছুক্ষণ পৃর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে এই প্রশ্নগুলির উক্তর জানাইয়া গিয়াছেন। হযর়ত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম প্রশ্ন করিলেন-জিবরাঈল? নবী করীম (সা) বলিলেন- হ্যাঁ, জিবরাঈল। হयরত আদ্দুল্ধাহ ইব্ন সালাম বলিলেন-ইয়াহদীগণ তাঁহার শক্রু। ইয়াহীীগণ ফেরেশতদের মধ্য হইতে একমাত্র তাঁহারই শঅ্রু। ইহাত্তে নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :
تُلْ مْنْ كَانْ عْدُوْا لِبَبِبْرِيْن الى الخر الايـة

जতঃপর নবী কর্রীম (সা) বাनলেন-এक, কিয়ামতের প্রথম আলামত হইততছে একটি आध্ন, याহা পৃর্বদিক হইঢে লোকদিগকে তাড়াইয়া নইয়া পপ্মিম দিকে একত্রিত কর্রিবে। দুই,





 রটনাকারী একটি জাতি। তহারা আমার ইসলাম গ্রহণ কর্রিবার সংবাদ জানিতে পারি়ে আমার বিক্চেদ্ধে মিথ্যা রট্ন করিচে। অতএব আমার ইসলাম গ্রহণ করিবার সংবাদ তাহদের
 ইয়াহদীণণ নবী করীম (সা)-এর নিকট आগমন করিলে তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন-আদ্দূন্লাई ইব্ন সাनাম তোমাদের মধ্যে কেমন ব্যক্তি? जাহারা বলিল, সে আমাদর মধ্যে উত্ত্য ব্যক্তি। তাঁার পিতাও আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। লে আমাদের নেত। । তাহার পिতও आगাদের নেত। নবী করীী (সা) বनिালन-লে যদি ইসলাম গহণ করে, তবে কেমন
 সেইখানে একস্থান নুকাইয়া ছিলেন। তাহাদ্রে কথার পর তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন-



 निन्दामृषक মিথ্যা কথ্া বनिবে বनिয়া आসি পৃর্বেই आশংकা কর্রিয়াছ্নাম।’

 মুসলিম উভয়ই অনুন্রপ একটি হাদীস বর্ণनা কর্রিয়াছেন। जাবার, মুসলিম শরীীखে নবী করীী
 চাহেন তে থথাস্তে উহ উল্নেখ করিব।

 খসীফ এবং সুফিয়ান ছজজীী উহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম, ইবরাईীম ইবุন হাকাম এবং जাবদ ইবৃন হামীদও উशা বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইকরামা হইতে



 পৃর্ব্যুপীয় আরও একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনুর্গপ কথা বলিয়াছেন। যथাস্হানে উহা আলোচিত হইবে।

जবশ্য কেহ কেহ বলেন- ايل xক্রের जার্থ (বাन্দা, দাস, গোলাম) এবং উহার পৃর্বে

 عـزرانيل ـ السـرانيل ـ ــيكائيل - جـبـرائيل शই عبد

 অপরিব়র্তিত রহিয়াছছ। পরিবর্তিত হইয়াছ্ আন্नाহ্র নাম مضـاف اليهن (সষ্ধ পদটি)।

 ख্ঞেন অধিকারী।

ইমাম ইব্ন জারীীর বলেন-'আর্রেক দল ঢাফ্সীররকার বলেন-এ্রকদা নবী কর্যীম (সা)

 এদতসম্পর্কিত র্রিওয়ায়েতসমূহ বণ্ণিত হইতেছে।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকবাবে দাউদ ইবৃন আবূ হিদ্দ, রবঈ ইব্ন অनীয়াহ, মুহামদ ইব্ন মুशনन्न ও ইমাম ইবিন জরীীী বর্ণনা কর্রিয়াছ্নন :
'একদা হयরুত উমর (রা) 'রওহা' নামক স্গানে গমন করিয়া লেখিতে পাইলেন, লোকেরা দদॉড়াদhৗড়़ করিয়া একটি প্রস্তররাশির পার্শ্বে जবস্থিত এক জায়গায় গিয়া নামাय আদায়
 নামাय आদায় কর্রিতে यাইতেছে কেন? লোকেরা বলিল, মানুষ্ে বলে বে, নবী করীী (সা) ঐ

 তখন সেইখানে নামাय আদায় করিয়া সেইহ্হনকে সেইর্পে রাখিয়া যাইতেন।' অতঃপর इयরত উমর (রা) লোকদের সহিত অन্য প্রসभ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বनिনেন-ইয়াহ্দীণণ যখন তাওরাত কিতাব পড়িত, তখন আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত
 সুদ্দরূপ্পেই না পরস্পরকে সমর্থন করিতেছে। এক্দা তাহাদের তাওরাত পড়িবার কালে আমি তাহাদের নিকট উপস্ছিত ছিলাম । তাহারা আমাক্ বলিল-হে খাতাব পুত্র উমর! ঢুমি আমাদের নিকট ঢোমার ব্র কোন সभী অপেফা অধিকতর পছদ্দনীয় ব্যক্তি। आমি বলিলাম-উহার কারণ কি? जাহার বলিল, ঢুমি আমাদূর নিকট মাঝে মাঝে আস। তখন জামি বনিলাম-‘তামি তোমাদদর নিক্ট আসিয়া এই দেথিয়া আক্স্যানিত হই শে, কুর্ান মজীদ ও তওরাত কিতাব
 দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা বলিল-ওই তোমাদর বন্ধু যাইত্রেছেন। তুমি গিয়া ঢাঁার সহিত

মিলিত হ心। आমি তাহাদিপকে বলিলিাম-‘য় আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন ম‘বৃদ নাই, আমি তোমাদিগকে তাঁহার কসস দিয়া এবং তিনি বে কর্তব্যসমূহ তোমাদের উপর ওয়াজ্বিব করিয়াছেন ও যে তাওরাত কিতাব তোমদের নিকট নাযিল করিয়াছেন, সেই কর্তব্যসমূহ ও তাওরাত কিতাবের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি- তোমরা কি জান না বে, মুহাম্মদ (সা) প্রকৃতই আল্ধাহ্র রাসূন,' আমরা কথা ऊনিয়া তাহার চূপ করিয়া রহিল। ইহাতে ঢাহাদের বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম ব্যক্তি অন্য ল্লাকদিগকে বলিল-এই ব্যক্তি বড় শক্ত কসম ও দোহাই দিয়াছে। তোমরা তাহার কথার উত্তর দাও। তাহারা বলিল-‘আপনি আমাদের মধ্যে বিষ্ঞতম ও প্রবীণতম ব্যক্তি। আপনিই তাহার কথার উত্তর দিন।' তখন প্রবীণতম লোকটি বলিল-তুমি যখন এত বড় কসম ও দোহাই দিয়াছ, তখন আমাকে সত্য কথা বলিতে ইইত্টে। ওন, আমরা জানি বে, তিনি (নবী করীম (সা) ) প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূন। আমি বলিলাম-তবে তো তোমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। তাহার বলিল-না, আমাদের সর্বনাশ হইবে না। আমি বলিলাম-তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল এই কथা জানিয়াও তোমরা তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ না ও মানিতেছ না। এমতাবস্থায় তোমাদের সর্বনাশ ইইবে না কেন? তাহারা বলিन-ফেরেশতাদের মধ্য হইতে একজন ফেরেশতা আমাদের শত্রু এবং একজন ফেরেশত৷ আমদের বন্ধু আছেন। এই লোকটির নিকট আমদের সেই শত্রুটি ওহী লইয়া আসে। আমি বলিলাম-কোন্ ফেরেশত তোমাদের শক্রু এবং কোন্ ফেরেশ্তত তোমাদের বন্ধু? তাহারা বলিল-আমাদের শক্রু হইতেছে জিবরাঈল আর আমাদের বন্ধু হইতেছেন মিকাঈল। জিবরাঈল আयাব, শাস্তি, বালা-মুসীবত, বিপদাপদ ইত্যাদির ফেরেশতা। পক্ষান্তরে মিকাঈল রহমত, নি‘আমাত, দয়া, শান্তি, ইত্যাদির ফেরেশতা। আমি বলিনাম-তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের কাহার কি মর্যাদা রহিয়াছে? তাহারা বলিল-তাহাদের একজন তাঁার ডানে এবং অষ্যজন বামে রহিয়াছেন। আমি বলিলাম-বে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ নাই, তাঁহার কসম! জিবরাঈল ও মিকাঈল এবং যিনি তাঁহাদের মাねখানে আছেন তাঁহাদের সকনেই সেইসব লোকের শজ্রু याহারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গ শক্রুতা রাখে। আবার তাঁহাদের সকলেই সেইসব লোকের বঙ্ধু যাহারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সজে বক্ধুত্ব রাখে। আর বে ব্যক্তি মিকাঈলের সহিত শক্র্রতা রাখে, তাহার সহিত জিবরাঈল কোনক্রমেই বন্ধুত্ব রাখেন না, রাখিতে পারেন না। আবার শে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শক্রুতা রাথে, তাহার সহিত মিকাঈল কোনক্রূম বঙ্গুত্ব রাথেন না, রাখিতে পারেন না।

হযরত উমর (রা) বলিলেন-ইয়াহুদীদিগকে এই কথা বনিয়া আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট চলিয়া আসিলাম। তিনি তখন একটি গৃহের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমকে দেখিয়া বলিলেন-হে ইব্ন খাত্তাব! কিছুক্ষণ পূর্বে আমার প্রতি এই আয়াত্জলি নাযিল ইইয়াছে :

আহি আরय কंরিলাম-‘হে আল্মাহ্র রাসূল। আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হউক! বে সত্তা জাপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কসম! আপনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে সংঘটিত একটি ঘট্না জানাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সর্বজ্ঞ সৃক্মজ্ঞানী মহান আল্লাহ্ উহা আপনাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছেন।

আমের (শাবী) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহদদ, আবূ উসামাহ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাত্ম, বর্ণনা করিয়াছ্ননঃ একদা হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইয়াহুদীদের নিকট গিয়া বলিলেন-বে সত্তা হযরত মূসা (আ)-এর প্রাি তাওরাত কিতাব নাযিল কর্রিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি--তোমরা কি তোমাদের কিতাবসমূহে মুহাশ্মদ (সা)-এর নাম ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাও? তাহারা বলিল-ছঁযা! আমরা আমদের কিতাবসমূহে তাহার নাম ও তাঁহার আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই। তিনি বলিলেন-ত্বব কেন তোমরা ঢাঁহাকে মান না ও তাঁহার প্রতি ঈমান আন না? তাহারা বলিল-প্রত্যেক নবীর জন্যে আল্লাহ্ একজন সাহাय্যকারী ও शৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মুহাম্মদের সাহায্যকার্রী ও পৃষ্ঠপোयক হইতেছে জিবরাঈল। সে তাঁহার নিকট ওইী নইয়া আগমন করিয়া থাকে। ফেরেশতাদের মধ্যে সে আমাদের শক্রু। পক্ষান্তরে মিকাঈল ফেরেশতা আমাদের মিত্র। মিকাঈল যদি তাহার নিকট ওইী লইয়া আসিত, তবে আমরা মুহাম্দদের প্রতি ঈমান আনিতাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন-বে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঢাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই আল্লাহর কসম দিয়া প্রশ্ন করিতেছি, আল্মাহ্র নিকট উভয় ফেরেশতার কাহার কিক্দপ মর্যাদা রহিয়াছে? তাহারা বলিল-জিবরাঈন আল্লাহর ডানে এবং মিকাঈল ঢাঁহার বামে অবস্থান কর্রেন। তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ দিতেছি, তাহাদের কেইই আল্ধাহ্র নির্দেশ ব্যাতিরেকে অবতীর্ণ হন না, হইতে পারেন না। আর যাহারা জিবরাঈলের সহিত শর্রুতা রাখে, মিকাঈল কোনক্রমেই তাহাদের সহিত মিত্রতা রাখেন না, রাখিতে পারেন না। অনুর্পপাবে, যাহারা মিকাঈলের সহিত শক্রুতা রাখে, জিবরাঈলও কোনক্রমেই তাহাদের সহিত মিত্রতা রাখেন না, রাথিতে পারেন না। হযরত উমর (রা)-এর ইয়াহুদীদের নিকট থাকা অবস্থায় নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা নবী করিম (সা)-কে দেখিয়া হযরত উমর (রা)-কে বলিল- হে খাত্তাব-পুত্র! তোমার বব্ধু যাইতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইইলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত্্বয় নাযিল করনে :

## 

উপরোক্ত রিওয়ায়াতদ্বয়ের সনদ দ্ারা প্রতীয়মান হয় যে, শা’বী উহা হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণলা করিয়াছেন, । প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের সনদ বিচ্ছ্নি। কারণ, শা’বী হযরত উমর (রা)-এর সমসাময়িক ছিলেন না বিধায় সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভারে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন যারী; বশীর ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন :
:আমার নিকট বর্ণিত ইইয়াছে যে, একদা হযরত উমর (রা) ইয়াহ্দীদের নিকট গেলেন। তাহারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন-আল্লাহর্র কসম! তোমাদের নিকট আমার আসিবার কারণ এই নহে যে, আমি তোসাদিগকে ভালবাসি বা তোমাদের প্রতি আমার মনে কোন টান বা আকর্ষণ আছে। নরং তোমদের নিকটট আমার

আসিবার কারণ এই বে, আমি তোমাদের নিকট হইতে কিছু তথ্য জানিব। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। এক পর্যায়ে তাহারা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বন্গুর (নবী কনীম (সা)) বন্ধু কে? তিনি বলিলেন-‘জিবরাঈল।’ তাহারা বলিল-কেরেশততাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই আমাদের শত্র। সে মুহাম্মদকে আমাদের গোপন কথা জানাইয়া দেয়। আর যখন পৃথিবীতে আসে, ত্থন যুদ্ধ-বি্থিহ ও আকান-দুর্ভিক্ষ সন্গে লইয়া আসে। পক্ষান্তরে আমাদের বন্ধুর (হयরত মৃসা আ) বন্ধু ছিলেন মিকাঈল। তিনি যখন পৃথিবীতে आসিতেন, তখন শাত্তি ও ফসলাদির প্রাচুর্य সজ্গে লইয়া আসিতেন। ইহা শনিয়া তিনি বলিলেন-আচ্ছ! তোমরা জিবরাঈনকে চিন; কিন্ুু মুহাম্মদ (সা)-কে চিন না! এই বনিয়া তিনি নবী করীম (সা)-কে ঘটনাটি জানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। দেথিলেন, ইতিমধ্যেই তাঁহার উপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল


তেমনি কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জা‘ফর, আদম, মুসান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতের্র অনুর্গপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আদম কর্ত্ক লিখিত তাফসীর গ্রন্থেও উল্লেখিত ইইয়াছে। তবে উহার সনদও বিচ্ছ্নি। তেমনি হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী এবং আসবাতও অনুর্দপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সনদও বিচ্ছ্নি।

আদ্রুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা ইইতে ধারাবাহিকভাবে হেসীন ইব্ন আব্দুর রহমান, আবূ জা'ফর, আব্দুর রহমান (দসতিনী) মুহাম্মদ ইব্ন আমার ও ইমাম ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা হযরত উমর (রা)-এর সহিত জনৈক ইয়াহদীর সাক্ষাৎ হইলে সে ঢাঁহাকে বলিলঃ তোমদের বন্ধু (নবী করীম (সা) ) यে জিবরাঈল ফেরেশতার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন, সে তো আমাদের শক্র। ইহাতে হযরত উমর (রা) বলিলেন :

অতঃপর আাল্াाহ ত'অানা ঠিক হযরত উমর (রা)-এর কथাকেই কুরজান মজীদের আয়াত হিসাবে নাযিল করিলেন।

আবূ জা‘ফর রাযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নযর, হাশিম ইব্ন কাসিম এবং আবদ ইব্ন হামীদও উপরোক্ত রিওয়ার্য়তটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবী-লায়না ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আদ্রুর রহমান, হাশিম, ইয়াকৃব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইয়াহুদীগণ মুসলমানদিগকে বলিল-‘যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী লইয়া তোমাদের নিকট অবতীর্ণ ইইত, তবে আমরা তোমাদিগকে অনুসরণ করিতাম। কারণ, সে রহমত ও মেঘ লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, জিবরাঈল ফেরেশতা আযাব ও শাস্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এই কারণে সে আমাদের শত্র্র। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :

ত্মেনি আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আদ্দুল মালিক, হাশিম, ইয়াকূব ও ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্তর্প একটি রিওয়ার্যেত বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে
কাছীর (১ম খণ্ড) —৭২

 শস্যাদির অধিক ফলন লইয়া আসে। অতএব, সে আমাদের মিত্র। ইহাত্র নিস্নোক্ত আয়াত


আয়াত্দয়ের তাফসীর :
জিবরাঈলের সহিত শত্রুত রাখে, সে যেন জানিয়া রাখে থে, সে আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত ফেরেশতা। সে আল্মাহর নির্দেশে ওহী লইয়া মুহাম্ম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া থাকে। অতএব, সেও আল্লাহ ত‘আলার একজন রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ত‘আলার একজন রাসূল্লের সহিত শক্র্রতা রাথে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সকল রাসূলের সহিত শক্রুতা রাখে। কারণ, সকল রাসূলই আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট হইতে মহাসত্য লইয়া আগমন করেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :

‘যাহারা আল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি কুফর করে এবং (ঈমান আনিবার ব্যাপারে) আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহে আর বলে-আমরা (উহাদের) একজনের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং অন্যজন্ের প্রতি অবিশ্বাস রাখি আর উভয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারা নিশিতর্রপে কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ৰনাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা यাহারা সকল রাসূনের প্রতি ঈমান না আনিয়া কোন রাসূনের প্রতি ঈমান আনে এবং কোন রাসূলের প্রতি কুফর করে, তাহাদিগকে নিশিত কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উপরে বলা হইয়াছে, 'হযরত জিবরাঈল (আ) আল্মাহ্র একজন রাসাল।' অতএব যে বग়ক্কি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে সকল রাসূলের সহিত শক্রুতা রাখে। অনুরূপভাবে বে ব্যক্তি জ়িবরাঈলের সহ্তি শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সহিত শত্রুত়া রাথে। কারণ, জিবরাঈল নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু লইয়া কাহারও নিকট নাযিল হন না। তিনি স্বীয় প্রভুর নির্দ্রশেই ওহী লইয়া নাযিল হইয়া शাকেন। অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘আলা বলিত়ছছেন :
 অবज़ীর্ণ হই না।

ত্তিনি আরও বলিতেছেন :

‘আর উহা (আল-কুরআন) নিচয় জগতসমূহের প্রতিপালক কর্ত্তৃ অবর্তীর্ণ গ্রন্থ। বিশ্বস্ত রুহ (জিবরাঈল) উহাকে তোমার অন্তরে নাযিল করিয়াছছ। উহা এই উफ্দেশ্য নাযিল করা হইয়াছে বে, তুমি একজ্রন সর্তককারী হইবে!'

হযরু আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছছন ঃ নবী করীম (সা)
 যুদ্ধে লিপ্ত হয়।' তাই আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের সহিত শক্রুতা পোষণকারীদের উপর গযব নাযিল করিয়াছেন।
 সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।
, অর্থৎ উহা মু’মিনদের অন্তরের জন্যে হিদায়েত এবং তাহাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা কুরআনের এই বৈশিষ্ট্য ষ্ৰু মু’মিনদের জন্যে।

বেমন অনাত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :
 আনিয়াছে তাহাদের জন্য হিদায়েত ও আরোগ্য বিধান।’

তিনি আরও বলিতেছেন :
" Mর आমি মু’মিনদের জন্যে আরোগ্য বিধান ও রহমত স্বক্রপ কুরআন নাযিল করিয়া থাকি।"

"यাহারা আল্লাহু, তাাহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার রাসূলগণ, জিবরাঈল এবং মীকাঈলের সহিত শর্রুতা রাখে, আল্লাহ্ সেই সকল কাফ্রিরদের শক্রি।"

মানুষের মধ্য হইতে মনোনীত রাসূলগণ এবং ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত রাসূলগণ-উভয় শ্রেণীর রাসূলগণই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত رسل (রাসূলগণ) xব্দের পদবাচ্য। আল্নাহ্ তা’আলা যে মানুষ ও ফেরেশততা উভয় শ্রেণী হইতে়ে মনোনীত করিয়া থাকেন নিম্নোক্ত আয়াতে তাহ বর্ণিত হইয়াছে :
 শ্রেণী হইতে রাসूল মরানীত্তৃ করিয়া থাকেন।'
 رسـل (রাসূলগণ) এই উভয় শব্দের প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত। তথাপি আল্নাহ্ ত‘আলা আলোচ্য আয়াতে জিবরাঈল ও মিকাঈল উভ়য়কে স্বতত্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ ক্করিয়াছেন। জিবরাফ্̣লকে স্বতত্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই বে, হযরত জিবরাঈলের প্রতি ইয়াহুদীদের শত্রততার নিন্দা ও পরিণতি বর্ণনা করিবার জন্যেই আলোচ্য আয়াতদ্ব্য নাযিল হইয়াছছ। সুতরাং তাঁহার নাম স্বতত্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখিত হওয়া বাঞ্ছুীয়। মিকাঈলকে স্বত়ত্ত্র ও পৃথকভাবে উল্নেখ করিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা কাফিরদিগকে জানাইয়া দিতেছেন বে, তাহারা ‘মিকাঈল

তাহাদের বন্গু’ এইন্রপ দাবী করিনেন প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈলের ন্যায় মিকাঈলের সর্গে তাহাদের শক্রুতা রহিয়াছে। কারণ, বে ব্যজ্তি জিবরাঈলের সহিত শক্রতত রাথে, সে মিকাঈলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে পারে না! উল্লেখ্য, কতঞ্জলি বিষয়কে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করিবার পর বিশেষ উদ্দেশ্যে উহাদেরই মধ্য হইতে কোন বিষয়কে সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে পৃর্বোক্ত শদ্দ সমষ্টির সহিত সংয়োজিত করিয়া উল্লেখ করিনার কার্यটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে che على الـامام

আলোচ্য আয়াতে হ্যরুত জিবরাঈলের নান্র সহিত হ্যরত মিকাঈলের নাম উল্ল্লেধিত হইবার পশ্চাতে আর্রকটি কার্ণ রহিয়াছ্ছ। উহা এই યে, হ্যরত মিকাঈলও মাবে মাঝে নবীগণের নিকট ওহী লইয়া আসিতেন। যেমন, তিনি নবী করীম (সা)-এর নবূఆতের প্রথম দিকে তাঁহার নিকট আসিত্েে ! অবশ্য হযর়ত জিবরাঈলই অধিকাংশ সময়ে নবীগণের নিকট ওইী নইয়া আসিতেন। হযরত মিকাঈলের প্রধান কার্য হইততছে বৃষ্টি বর্ষণ করা ও ফসলাদ্দি উৎপন্ন করা। একজনের দায়িত্ব মানবজাতির হিদায়েতের সহিত সম্পর্কিত এবং অন্যজনের দায়িত্ব সৃষ্টির রিয্কের সহিত সম্পর্কিত। তেমনি, হযরত ইসরাফীল (আ) কিয়ামতে শিজায় ফুঁৎকার দিবার দায়িত্বে নিয়্যাজিত রহ্হিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাহাজ্জ্বদের নামায আদায় করিবার কালে (উপরোক্ত তিন ফেরেশতার নাম উল্লেখ করিয়া) বলিতেন-‘হে আল্লাহ্! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রডু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্ঠা। তুমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় বিষ<়ে অবগত। তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মত্ভেদ করিতেছে, সে বিষয়ে তুমিই তাহাদের মধ্যে ফয়সালা প্রদান করিবে। বে সত্যের বিষয়ে মতভেদ করা হয়, তুমি স্বীয় আদেশে আমাকে সেই সত্য দেখা®। তুমি যাহাকে সত্যপথ দেখাইতে চাও, নিক্চয় তাহাক্কে উহা দেখাইতে भार।

শব্দার্থঃ ইতিপৃর্বে উল্লেখিত হইয়াছে বে, ইমাম বুখারী ও ইমাম ইব্ন জারীর ইকরামা ইইতে এবং অন্যান্য রাধী ইকরমমা ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন :
 এবং 1 । অর্থ আল্মাহ্।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার গোলাম উমায়র, ইসমাঈল ইব্ন আবী রজা, আ‘মাশ, সৃফিয়ান, আক্দুর রহমান ইব্ন মাহদী, আহমদ ইধ্ন সিনান ও



আলী ইব্ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইলহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘যুহরী বলেন-একদা আলী ইব্ন হুসাইন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা कि জান, جبرانئــلـل নামটি তোমাদের ভাষার কোন্ নামের সমার্থক শন্দ? আমরা বলিলাম-ন্না, আমাদের উহা জানা নাই। তিনি বলিলেন-উহার সমার্থক শব্দ হইতেছে
 বান্দা।

ইমাম ইব্ন অবূ হাতিম বললেন, ‘ইকরামা, মুজাহিদ, যিহাক এবং ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াসার হইতেও অনুক্রপ অর্থ বর্ণিত ইইয়াছহ। আদ্দুল আযীय ইব্ন উমায়র হইতে ধারাবাহিকভারে আহমদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইবনন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন :
 রিওয়ায়েতটি আমি আবূ সুলাইমান দারানীর নিকট বর্ণনা করিয়ল তিনি আনन্দিত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট এই রিওয়ায়েতটি আমার সম্মুখে উপস্থিত এই বৃহৎ পাণুলিপিটির অন্তর্গত যে কোন রিওয়ায়েত অপেক্ষ অধিকতর প্রিয়।

مـيكال ج جبْرائـيلـ পুস্তক ও কিরাআত সম্পর্কিত পুস্তকে এতদ্সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইর্রপ বিষয়সমূহের যতটুকু সংশ্নিষ্ট আয়াতের ব্যাথ্যার সহিত সম্পর্কিত, তধু ততটুকু এই কিতাবে আমি. আলোচনা করিয়া থাকি। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি এড়াইবার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা এড়াইয়া চলিয়া থাকি। আল্লাহই ভরসাস্থল। তাঁহারই নিকট সাহাय্য চাই।
 ना বनिয়া করিয়া বিশেষ্যপদ্র্যবহার করিয়াছেন। 'যাহারা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার সহিত শক্রুতা রাখে, স্বয়ং আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের শক্রু এবং আল্লাহ্ যাহার শক্রু, তাহার পরিণাম ভয়াবহ, এই বিষয়টি কাফিরদের নিকট অধিকতর সুস্পষ্ট করিবার উল্mেশ্যেই এই স্থলে আল্লাহ তা'আলা সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্য পদ ব্যবহার করিয়াছেন। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্য পদকেই পুনরুল্লেথ করিবার রীতি সাহিত্যে বহুল প্রচলিত।

কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { لا ارى الــوت سـبق الــوت شيئ } \\
& \text { سبق الــــوت ذا الـغنـى والفقـير }
\end{aligned}
$$

‘আমি মৃত্যুর সহিত দৌড় প্রতিব্যেগিতায় কাহাকেও জয়ী হইতে দেখি না । মৃত্যু ধনী-নির্ধন সকলের নিকটই দ্রুত পৌৗছিয়া যায়।’

এই স্থলে কবি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার الـمـوت শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া الـموت! শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। আরেক কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { • ليت الـنر اب غداة ينـعب دائبـا } \\
& \text { كـان الــــراب مـقـطـع الا وداج }
\end{aligned}
$$

‘আহা! কাক यদি ভোর বেলায় অবিরতভাবে কা-কা রব করিতে थাকিত, তবে কাক (বিরক্তিকর কা-কা শব্দে) শ্রোতার গর্দানের রগসমূহ কাটিয়া দিত।

এই স্থলে কবি দ্বিতীয়বার الـغراب শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া اللنراب শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হইক, ভে ব্যক্তি আল্লাহৃর প্রিয় বান্দার সহিত শক্রুত রাথে, তাহার সর্বনাশ অনিবার্য। ইতিপৃর্বে উল্লেথিত একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন-যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার বিরুদ্ধে শর্রুতায় লিপ্ত হয়, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' অन্য এ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছছ : 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-সিংহ যেইর্রপ যুক্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকে, জমি সেইর্রপ আমার প্রিয় বান্দাদের পক্ষে থাকিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকি।' আরেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ ত|‘আলা বলেন-আমি যাহার বিরুদ্ধে থাকি, তাহার উপর বিজয়ী হইয়াই থাকি।'












৯৯. আর আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুশ্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছি। পাপীরা ব্যणীত কেহই উহা অস্বীকার করিবে না।
১০০. তাহারা घখন কোন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহাদের একদল উহা প্রত্যাথ্যান করে; বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।
১০১. আল্লাহৃর তরফফ হইতে যখন তাহাদের কাছে তাহাদের কিতাবেরও সমর্থক রাসূল आসিল, তথন সেই কিতাবধারীদের একদল आল্লাহৃর কিতাব এমনভবে পিছনে সরাইয়া দিল यেন তাহারা কিছ্হ জানেই না।
১০২. আর সুলায়মানের রাজত্বে তাহারা শয়তননের পঠিত বস্তু অনুসরণ করিল। সুলায়মান কুফরী করে নাই, শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহার মানুষকে যাদু আর ব্যাবিলনে হারূত ও মারুতের কাছে অবতীর্ণ বষ্থু শিখাইত। তাহারা উহা শিখাইবার আগে প্রত্যেককে বলিত, ‘आমরা কিন্তু পরীী্মাস্বর্পপ অাসিয়াছি, তাই তোমরা কুফরী করিও না।’ তারপর তাহারা তাহাদের নিকট স্বামী-ষ্ত্রীর বিচ্ছেদ সৃষ্টির বিদ্যা- শিখিত। আর তাহারা আল্লাহর মজী ছাড়া উহা দ্বারা কাহারও ক্ষতি করিতে পার্রিত না। আর তাহারা जাহাই শিখিতেছিল यাহা তাহাদের কতি ছাড়া কল্যাণ করিতেছিল না। তাহারা অবশ্যই জানিত যাহা তাহারা ক্রয় করিল তাহা তাহাদেরকে পরকালে কোনই হিসসা দেবে না। यদি তাহারা জানিত তাহা হইলে বুঝিত নিজেদের বিনিময়ে তাহারা याহা ক্রয় করিল তাহা কতই জঘন্য।
১০৩. পক্ষান্তরে यদি তাহারা ঈমান আনিত ও মুত্তাকী হইত, অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুরক্কার পাইত, यদি তাহারা জানিত।
 অর্থাৎ হে মুহাম্মদ। আমি তোমাদের প্রতি এইর্দপ সুশ্প্ট্ট আয়াতসমূহ নাযিন করিয়াছি যাহা তোমার নবূওতের সত্যতাকে সমর্থন করে। উক্ত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে ইয়াহুদীদের গোপন কথা, তাওরাতের তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলাবাহ্যা, যাহার অন্তরে ন্যায়পরায়ণতার બুণ রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত আয়াতসমৃহের আলোকে মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত সত্যকে সহজেই গ্রহণ করিবে। কারণ, মানবীয় কোন শিক্ষকের নিকট হইতে আসমানী কিতাব সম্পর্কিত কোনর্রপ শিক্ষালাভ ছাড়াই মুহাম্মদ (সা) উক্ত আয়াতসমূহ ও উহাতে বর্ণিত তথ্যাবনী মানুষের সম্মুথে উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত নবী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন : 'অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত্সমৃহ নাযিল করিয়াছি। তুমি উহা তিলাওয়াত করিয়া তাহাদিগকে ওনাইয়া থাক। উহাতে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতবে উল্লেথিত তথ্যাবनী সঠিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ওহীর সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন উম্মী ব্যক্তির পক্ষে এইর্রপ তথ্যাবলী সঠিকর্ঞপে বর্ণনা করা সম্তবপর নহে। ঢুমি উষ্মী হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু উহা সঠিকর্দপে বর্ণনা করিয়া থাক, অতএব ইহা সুস্পস্টরূপে প্রমাণিত হয় বে, তুমি আল্ধাহ্র পক্র হইতে প্রেরিত নবী। তাহাদের অন্তরে বিবেক থাকিলে এইক্রপ আয়াতসমূহ তাহাদের চক্ষু: খুলিয়া দিতে পারে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভ়াবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যুহাষ্মদ ইব্ন আবূ মাহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা ইব্ন সাওরিয়া
 ‘হে সুহাম্দদ! তুমি এমন কোন বিষয় নইয়া আস নাই যাহা আামাদের নিকট পরিচিত। আর আল্লাহ্ কোন স্পষ্ট আয়াতও তোমার প্রতি নাযিল করেন নাই। এইহরপ হইলে হয়ত আমরা তোমাকে মানিত্ পারিতাম।' ইহাত আল্ধাহ् ত'অানা নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ
 আল্লাহ ত"অালা কর্ত্ক গৃইীত প্রতশ্রুতির কথা তাহদগিকে ম্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাদের
 মুহাপ্পদ সম্ধে আমাদ্র নিকট হইতে কোন প্রিশ্রুতি গ্রণ কর্রে নাই।’ ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাयিল ইইন :
 মানুষই পতিশ্রুতি ভপকারী। তহারা আজ পতিশ্রুতি দিয়া কানই উহা ভभ কর্য়া থাকে। সুদ্দী উशার বায্যায়া বলেন-'অধিকাং্ লোক মুাপাদ (সা) কর্ত্ণক আনীত মহা সত্যকে প্রহণ করিতে अসশ্গতি জানাইয়াছ্।





$$
\begin{aligned}
& \text { نــــرت الـى عـنـوانـه هــــــتـه } \\
& \text { كنـبذك نــلا اخلقت مـن نعـالل }
\end{aligned}
$$

‘আমি উহার ভূমিকার উপর চোখ বুলাইয়া উহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম যেইরূপে তুমি তোমার পুরাতন জীর্ণ জুতকে ছুঁড়িয়া মারিয়া থাক।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে আল্লাহ্ ত‘আলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঞ্গের কারণে নিন্গা করিতেছেন। তাহাদের নিকট অবতীর্ণ পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে আল্নাহ্ ত‘আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর আগমন সम্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বণী এবং তাঁহার ত্তণাবলী ও পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত কিতাবসমূহে নবী করীম (সা)-এর উপর ঈমান আনিবার পক্ষে তাহাদের প্রতি নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনে নাই। এই স্থলে তাহাদের এই সত্য বিদ্দেষের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। কুরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত আয়াতে আল্পাহ্ তা‘আলা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে নবী করীম (সা)-এর পরিচয় এবং শুণাবনী বর্ণিত থাকিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যত্র বলি:তছেন :

 নিজ্রেঢের নিকা; ঢাওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখিয়া থাকে।"
 নিকট যে তাওরাত ও ইঞ্জীল বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাদের সত্যতর স্মর্থক ইইয়া মুহাম্মদ (সা) যখন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে, তখন্ তাহারা তাওরাত ও ইঞ্জীল তথা উহাতে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাওরাত ও ইঞ্জীলে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলীনহ তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং জাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার জন্যে নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাহাদের ঈমান না আনা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে পরিত্যাগ করিবারই শামিল। তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করিবার মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এইরূপে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, যেন তাহারা উহাতে কি লিখিত রহিয়াছে, তাহা জানে না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান তো আনেই নাই; বরং यাদু শিখিয়া এবং উহাকে ঢাঁহার প্রতি প্রঢ়োগ করিয়া তাঁহার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হইয়াহিল। তাঁহার (আরওয়ান কৃপ) নামক একটি কৃপের পাথরের নীচে চিরুণী, বস্ত্র পরিষ্কারক ব্রাসের পরিত্যক্ত অংশ পুরুষ খেজুর গাছের কাধির খোলসে রাখিয়া দিয়া নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছে। উক্ত কার্যে তাহাদিগকে নেতৃত্ণ দিয়াছিল লাবীদ ইব্ন আ'সম নামক জনৈক পাপিষ্ঠ। তাহার উপর আল্নাহ্র লা'নত বর্ষিত হউক। আল্নাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূলকে এতদসম্বক্ধে অবহিত করত ঢাঁহাকে উহা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই কিতাবে উহা যথাস্থানে বর্ণিত ইইবে।
 করীম (সা)-এর জাগমনের গর ইয়াহূদীগণ তাওরাতের আলোকে নবী কর্রীম (সা) এবং কুরআন মজ্ৗীদকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইল, নবী করীম (সা) তাওরাতে বর্ণিত পরিচয় ও ञণাবলীর অধিকারী এবং তাওরাত ও কুরত়ান মজ্জীদ একে অপরের সমর্থক। এতদসত্ত্বৃও তাহারা নবী করীম (সা) এবং কুরআন মজ্জীদের প্রত্তি ঈমান আনিল না। এইরূপেই তাহারা তাওরাতের শিক্ষাকে দূরে নিক্ষে করিল যেন তাহারা তাঙরাতে কি লিপিবদ্ধ রহহিয়াছে তাহা আদৌ জানে না । তাহারা তাওরাতের পরিবর্তে ‘আসিফের পুস্তক’ নামে পরিচিত যাদু গ্্নন্থ এবং হার্তত ও মারৃতের যাদুকে গ্রহণ ধরিল। (আসিফ হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রীর
 যে, তাওরাতে यাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তদনুযায়ী মুহাম্মদ (সা) প্রকৃত নবী। এতদ্সত্ত্রেও তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিল না। এইরূপেই তাহারা তাওরাত তথা উহার শিক্ষ্য জ নির্দেশকে ভূল্মুন্ঠিত করিল।
কার্ছার (১ম খণ্ড)——৭৩
 তাওফী এই আয়াতের ব্যাথ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ：হযরত সুলায়মান（আ）সিংহাসনচ্যুত ইইবার পর একদল জ্ব্বিন ও মানুষ ইসলাম ত্যাগ করত কুপ্রব্বৃত্তির বশ৷ংবদ ভৃত্য হইয়া পড়িল। আল্মাহ্ তা‘আল। তাঁহাকক পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার পর লোকেরা যখন ইসলামের আওতায় প্রন্যাবর্তন করিল，তখন তিনি তাহাদের（যাদুর）পুস্তকসমূহ আবিষ্কার ও উদ্ধার করত স্বীয় সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুরাচারী মানুষ ও জ্জিনগণ উক্ত পুস্তকসমূহ উদ্ধার করত লোকদের নিকট এইরূপ প্রচারণা চালাইতে লাগিল যে，এই কিতাবকে আল্নাহ্ হযরত সুলায়মানের উপর নাযিল করিয়াছিলেন। কিন্তু，তিনি উহাকে আমাদের নিকট ইইতে গোপন রাখিয়াছিলেন। ইহাতে লোকেরা উহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব হিসাবে গ্八হণ করত উহাকেই নিজেদের দীন বানাইয়া লইল। উক্ত পুস্তকে আল্নাহ্র স্মরণ হইতে মানুষের মনকে ফিরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাদের ঊপরোক্তর্রপ আচরণের বর্ণনায় আল্নাহ্ ত｜‘আলা বলিতেছেন ：

হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র，মিনহাল， আ＇মাশ，আবূ উসামাহ，আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আসিফ（اصنف）ছিলেন হযরত সুলায়মান（আ）－এর প্রধান সচিব। তিনি ইসম আ‘জম জানিতেন। তিনি হযরত সুলায়মান（আ）－এর নির্দেশে প্রতিটি বিষয় লিখিয়া তাঁহার সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। হযরত সুলায়মান（আ）－এর ইন্তিকালের পর শয়তানরা উহা বাহির করত উহার দুই ছত্রের ফাঁকে যাদু ও কুফরী কালাম লিখিয়া লোকদিগকে বলিতে লাগিল－এই সকল বিযয়ের উপর হযরত সুলায়মান（আ）আমল করিতেন। ইহাতে জাহিল লোকেরা হযরত সুলায়মান（আ）－কে কাফির বলিতে এবং গালি দিতে লাগিল আর আলিমগণ তাঁহার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা হইতে বিরত রহিলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম（সা）－এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ：


হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）ইইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র，মিনহাল，আ＇মাশ আবূ মুআবিয়াহ，আবূ সায়েব সালিমাহ ইব্ন জুনাদাহ সাওয়াঈ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘হযরত সুলায়মান（আ）মলত্যাগ করিতে যাইবার এবং কোন স্ত্রীর নিকট গমন করিবার পৃর্বে স্বীয় আংটিটি জারাদাহ جرادة নাম্নী জনৈকা মহিলার নিকট রাখিয়া যাইতেন। এক সময় তাঁহার সম্মুখে আল্মাহ্ তা‘আলার পরীক্ষা，উপস্থিত．হইল। একদা স্বীয় আংটিটি জারাদাহর নিকট রাথিয়া যাইবার পর শয়তান তাঁহার র্পপ ধরিয়া আসিয়া জারাদাহর নিকট ：হইঢে আংটিটি লইয়া গেল। সে উহা পরিধান করিবার স⿰丬 সগে শয়তান，জ্বিন ও মানুষ তাহার প্রতি অনুগত হইয়া গেল । এদিকে হযরত সুলায়মান（আ）আসিয়া জারাদাহর নিকট স্বীয় আংটিটি চাহিলে সে বলিল－‘তুমি মিথ্যা বলিতেছ，তুমি সুলায়মান নহ।＇তিনি বুঝিতে পারিলেন যে，তাহার সম্মুখে আল্মাহ্র তরফ হইতে এক পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে

শয়তানরা যাদু ও কুফর সম্বলিত কত্গুনি পুস্তক রচনা করত সেইঋ্খলি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন্নর নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিল। এক সময়ে তাহারা উক্ত পুষ্তকণ্ডলি বাহির করিয়া জনগণের সশ্মুখে পাঠ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল- এই নকল কিতাবের সাহায্যেই সুলায়মান লোকদের উপর বিজয়ী হইয়াছে এবং শাসন চালাইয়াছছ। জনগণ তাহাদের কथা বিশ্বাস করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি অসন্তুট্ট হইয়া তাঁহাকে কাফির বলিতে লাগিল। তাহাদের উক্ত ধারণার অপনোদনে আল্নাহ় তা‘আলা নিস্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন :


ইমরান (তাঁহার আরেক নাম হার্রিছ) হইতে ধারাবাহিকভাবে, সিরীন ইব্ন আব্দুর রহমান, জারীর ইব্ন হামীদ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইমরান বলেন, একদা আমরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিনাম। এই সময়ে একটি লোক তাঁারার নিকট আগমন করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? লোকটি বनिল, আমি ইর্রাক ইইতে আসিয়াছি। তিনি বनিলেন, ইরাকের কোন্ অঞ্চল হইতে? সে বলিল- কূফা শহর হইতে। তিনি বলিলেন- কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন? সে বলিল- কৃফার লোক বলিতেছে, হযরত আলী (রা) মরেন নাই; তিনি অদূর ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইইবেন। ইহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আতংকিত হইয়া বলিলেন- কি বলিতেছে? হযরত আলী (রা) না মরিলে আমরা না তাঁার ग্ত্রীদিগকে অন্যত্র বিবাহ দিতাম আর না ঢাহার সস্পত্তি তাঁার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম। ওনুন! এই য়িযয়ে আপনাক্ একট্টি তথ্য
 গোপনে কান পাতিয়া কখনও কখনও দুই একটি সত্য তথ্য সং্র্রহ করিত। অতপর তাহারা একটি সত্যের সহিত সত্তর্টি মিথ্যা যুক্ত করিয়া লোকদের নিকট প্রচার করিত। লোকেরা সেইতুলি বিশ্ধাস করিয়া অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিত। এক সময় আল্লাহৃ তা‘আলা হযরত সুলায়মান (আা)-কে এই সকল মিথ্যা কথা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। তিনি সেইগুলি স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শয়তান রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোকদিগকে বলিল- হে লোকসকন! তোমরা ఆন। সুলায়মানের অতুলনীয় সম্পদ তাহার সিংহাসনের নিম্নে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহার কথায় লোকেরা সেইস্থান হইতে সেইত্তি বাহির করিলে শয়তন বলিল- ইহা ইইতেছে যাদু। অতঃপর লোকেরা পুরুষাণুক্রমে সেইত্তলি সংর্ক্ষণ ও বর্ণনা করিয়া আসিতেছে। উহারই একাংশকে ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করিয়া বেড়ায়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্বক্ধেই আল্লাহ্ তা আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন :


হাকিম তंহার মুসতাদরাক সংকনनে উক্ত রিওয়ার্যেত উপরোক্ত রাবী জারীর হইতে উপরোত্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশে এবং জারীর হইতে ধারাবাহিকजাবে ইসহাক ইবৃন
 বর্ণনা করিয়াছেন।

भुদ্দী বলেন : " সুলায়মনন (আ)-এর যুগে শয়তান্নরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে ফেরেশত্তাদের পারস্পরিক
 ক্রিয়া উহা গণৎকারদের নিকট পৌছাইয়া দিত। তাহারা লোকদের নিকট উহা প্রচার করিয়া
 তাহাদের প্রডি আস্থাবান হইয়া পড়িয়াছে, তখন উহার সহিত সত্তরটি মিথ্যা কথা জুড়িয়া দিয়া তাহাদ্রর নিকট প্রচার করিত। লোকেরা সেই সকল মিথ্যা কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করতত জনগপের মধ্যে প্রচার করিত। এইন্గপে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের মধ্যে এই ধারণা বিস্তার লাভ করিল যে, ‘জ্বিনেরা গায়েবী খবর বলিতে পারে। তাহারা গায়েব জানে।’ ইহাতে হযরজ সুলায়মান (আ) উক্ত কিতাবসমূহ সংগ্গহ করিয়া সিন্দুকে পুরিয়া স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুতিয়া রাখিলেন। কোন শয়তান তাঁহার সিংহাসনের নিকটবর্তী হইইলেই পুড়িয়া মরিয়া যাইত। তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিলেন- যদি কাহাকেও বলিতে ※নি যে, শয়তানরা (অর্থাৎ দুরাচারী জ্বিনেরা) গায়েব জানে, তবে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।' তাঁহার মৃত্যুর পর এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল তাহার সমসাময়িক আলিমগণের মৃত্যুর পর একদা শয়তান মানুষের রুপ ধরিয়া বনী ইসরাঈল জাত্তির একদল লোকের নিকট আসিয়া বলিল- আমি কি তোমাদিগকে এইর্পপ একটি সম্পদ ভাগ্ডরের সন্ধান দিব যাহা খাইয়া তোমরা শেষ করিতে পারিবে না? তাহারা বলিল- বেশ। সেতো ভালো কথা। আপনি আমাদিগকে এইর্রপ সম্পদ ভাগ্ডরের সন্ধান দিন। সে বলিল- তোমরা সুলায়মানের সিংহাসনের নীচের মাটি খনন কর। এই বলিয়া সে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে লঁইয়া গেল এবং তাহাদিগকে উহা দেখাইয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা বলিল- আপনি কাছে আসুন। সে বলিল- না, আমি কাছে আসিব না। তবে, এখানে তোমাদের নাগালের মধ্যেই রহিলাম। আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তোমরা আমাকে হত্যা করিও। তাহারা থনন করিয়া উহা উপরে তুলিলে শয়তান বলিলসুলায়মান এই यাদুর সাহায্যেই মানুষ, জ্বিন এবং পক্ষীকুলের উপর অধিপত্য চালাইত। এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল। লোকদের মব্যে প্রচারিত ইইয়া গেল যে- 'সুলায়মান একজন যাদুকর ছিলেন।' আর বনী ইসলাঈল জাতির লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহকে প্রিয় সম্পদ হিসাবে ধরিয়া রাখিল। নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাহারা এই সকল কিতাবের সাহায্যে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হইল। ইহাতে আল্নাহ্ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন :


রবী‘ ইব্ন আনাস বলেন- এক সময় কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঘটিতে দেখা গেল যে, ইয়াহদীগণ তাওরাত কিতাব সম্বন্ধে নর্বী করীম (সা)-এর নিকট যে প্রশ্নই করিত, আল্লাহ্ তা‘আলা ওহীর মাষ্যমে তাঁহাকে উহার উত্তর জানাইয়া দিতেন। এইরা.পে নবী করীম (সা) বিতর্কে তাহাদের উপর. বিজয়ী ইইতে লাগিলেন। ইহাতে ত়াহারা বলিল- এই ব্যক্তি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাঝ্খে। এক পর্যায়ে তাহারা যাদু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

ইহাতে আল্ডাহ্ ত'আলা নিম্নোক্ আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন :


রবী’ ইব্ন আনাস বলেন- 'হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুঢে দুরাচারী জ্বিলেরা যাদু, অদৃশ! গণনা ইত্যাদি বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার নিংহাসনের নोৗচচ পুঁতিয়া রাখিল। বস্তুত তিনি কোনরুপ গায়েব জানিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা উহা বাহির করিয়া লোকদের নিকট বলিতে লাগিল- এই বিদ্যাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় সুলায়মান উহাদের বিষয়ে অবহিত লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাই তাহাদের নিকট হইতে উহা গোপন রাগিয়া ছিলেন । রবী‘ ইব্ন আনাস বাললন- নবী কর্ীী (সা) তাহাদিগকে উপরোক্ত প্রকৃত তথ্যটি জননাইলেন। ইহাতে তাহারা নির্বাক হইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া


অলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাথ্যায় মুজাহিদ বলেন- হযরত সুলায়সান (আi)-এর यুপে শয়তানরা গোপনে আকাশে কান লাগাইয়া ওইী সং্গহ কর্রিত। তাহারা একটি সত্যের সহিত দ্ইইত নিश্যা মিলাইয়া লোকদের নিকট প্রচার করিত। এক সময়ে তিনি তাহাদের নিকট ইইতে উক্ত মিথ্যা বাক্যাবলী লিখ্তি আকারে সংপ্পহ করিয়া (এক স্থানে) আবদ্ধ রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শয়তানরা উহা উদ্ধার করত লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। বস্তুত উহা ছিন্ন यাদু।

সাঈদ ইব্ন জারীর বলেন- হযরত সুলায়মান (আ) অনুসঙ্ধান চালাইয়া শয়তানদ্রের হাত্ত র্ক্কিত যাদুসমূহ সংগ্রহ করত স্বীয় সিংহাননের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় প্র্রাথিত করিয়া রাখিতেন। শয়তানরা উহার নিকটবর্তী ইইতে পারিত না। একনা তাহারা মানুষের নিকট অभিয়া বলিল- ওरে লোকসকল! যে বিদ্যার সাহায্যে সুলায়মান জ্বিন, বাতাস ইত্যাদিকে বশীভৃত করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা আয়ত্ত করিতে চাও? তাহারা বলিল- হ্যুা! আমরা উহা আয়ত্ত করিতে চাই। শয়তানরা বলিল- উহা তাহার সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত্তি সম্পদশালায় রক্ষিত রহিয়াছে।’ ইহাত লোকেরা উক্ত স্থান খনন করিয়া উহা বাহির করত প্রয়োগ করিতে লাগিল। হিজাযের লোকেরা বলিত, ইহা যাদু আর সুলায়মান ইহা প্রয়োগ করিতেন। আল্লাহ্ তা‘আলা হ্যরঁ্ত সুলায়মান (আ)-এর নির্দোষীতার বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন :


মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেন- শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) হযরত সুनায়মান (আ)-এর মৃত্যুর কথা জানিতে পাত্রিয়া নানার্পপ যাদু সম্ধলিত একখানা পুত্তক রচনা করিয়া উহার শেষে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নামে নকল মোহর লাগাইল এবং পরিচিত স্থানে ‘ইহা বাদশাহ সুলায়মান ইব্ন দাঊদ-এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আসাফ ইব্ন বারখায়া কর্তৃক প্রণীত ‘একটি জ্ঞান-ভাগার’ এই কথাটি লিখিয়া দিয়া উহা ঢাঁহার সিংহাসনের নীয়চ পুiতিয়া.

র্রাখিল। উক্ত यাদু পুস্তকে নিখিত ছিল- কেহ অমুক উল্দেশ্য নাড করিতে চাহিলে লে ভেন এই করে-....; কেহ অমুক উল্লেশ্য লাভ করিতে চাইলে লে যেন এই করে... ইত্যাদি। जতঃঃপর
 সংপ্যেজিত কর্যিয়া লোকদের ম্্যে ঞ্রচার করিতে নাগিন। অইক্পপে ইয়াহদौদদর সমাজে যাদূবিদ্যার ব্যাপক প্রসার घটিন এবং এই বিদ্যায় তাহারা অনা সকল জতিকে ছড়াইয়া গেল।
 (जা)-কে একজন নবী হিসাবে বর্ণনা করিলেন, তখन মদীনার ইয়াহদীরা বলিতে লাগিলওহে! তোমরা తনেছ? মুহাম্মদ বनিতেছে- সুলায়মন ইব্ন দাউদ একজন নবী ছিলেন। কত বড় আrর্যক্র কথা! আল্ধাহূর কসম? সে একজন যাদুকর ছাড়া আার কিছুই ছিন না। তাহদের উক্ত কথায় আন্নাহ্ ত'আना निন্নোত্ত আয়াতসমূহ নাयিন করিলেন :

## 

শাহর ইবৃন হাওশাব ইইতে ধারাবাহিকডাবে আবূ বকর, হোসাইন ইবৃন হাজ্জাজ, কাসিম


 দিকে মুখ করিয়া...; ব্যে ব্যাত্তি অমুক উc্mে্য হাসিন করিতে চাহে, সে ভেন সূর্থ্র দিকে পिঠ দিয়া এই কথারলি উচ্চারণ করে....ইত্যাদি।' তাহরা উক্ত পুষ্তকের পরিচিতি স্থান লিখিল-
 কর্ত্থক লিখিত একটি জ্ঞা-ভাজর। তাহার উহা তাহার সিংহাসনের নিচে পুঁতিয়া রাখিল। তাহার মৃত্যুন্র পর ইবनীস জনগণক্ক বলিল- ওহে লোক সকন্ন! সুনায়মান কোন নবী ছিন না, সে ছিল একজন যাদুকর। ঢোমরা তাহার घর্রে রক্ষিত তাহার সশ্পদরাজির মধ্যে তাহর यাদূকে সক্ধান কর। অতঃপ্র সে তাহাদিগকে উক্ত নির্দিষ স্থানটি দেখাইয়া দিন। তাহরা তথা হইতে উश বাহির কর্রিয়া आনিয়া দেথিল- উহাতে যাদু निথिত রহিয়াছ্।। ইशাত তাহারা বनिল- আল্লাহ্র কসম! সুলায়মান একজন যাদুকর ছিন। এই হইতেছে তাহার যাদ। আমরা ইহাকেই শক্ত কর্রিয়া ধরিব জার ইহাকেই ज゙কড়াইয়া थাকিব। মু’মিনণণ বনিল- না। তিনি যাদूকর ছিলেন না, বযং নবী ছিলেন। অতঃপর নবী করীীম আবির্ভূত হইয়া যখন হযরুত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-কে নবী হিসাবে উল্লেখ করিনেন, তখन ইয়াহদীর্রা বনিতে নাগিল- দেখ, সুহামাদ कি বলে! সে সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিনাইয়া দেয়। সে সুনায়মানকে নবী বলিয়া আখ্যায়িত করে। সুলায়মান তে কোন নবী ছিন না; সে ছিন একজন যাদুকর। यাদूর সাহাব্যে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইত। ইহাত আা্লাহ্ ত'অালা নিম্নোক্ত আা়্যাতসমূহ নাযিল করিয়াছ্ছন :


আবূ মাজলাय হইাত্ত ধারাব！হিকভাবে ইমরান ইব্ন জারীর，মু’তামির ইব্ন সুলায়মান． মুহাম্মদ ইব্ন অবদুল আ‘্नা ছানআন্ণী জ ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছছন ：হযরত সুলায়মান（আ）প্রািিটি জন্ঠু হইতে（কাহাকেও यন্ত্রণা না দিবার পক্ষে）প্রতিশ্রতিি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কোন ল্লোক কোন প্রাণী কর্ত্রক আক্রান্ত হইলে সে অক্রমণকারী জন্ত্রুটিকে উক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর লোকেরা ব্যাপক আকারে ছন্দোবদ্ধ কথা ও যাদুর প্রচলন ঘটাইল। তাহার৷ বলিতে লাগিল，সুলায়মান ইব্ন দাউদ এই সকল यাদু প্রয়োগ করিয়া কার্यসিদ্ধ করিতেন। তাহাদের মিথ্যা দাবীর অপনোদনে আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত জায়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন।

准 ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মুসআব－এর গোলাম যিয়াদ，মাসউদী，আদম，ইমাম ইব্ন রাওয়াদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শয়তানরা যাহা যাহা শুনাইত，উহার এক তৃতীয়াং‘্৷ ছিল ভবিষ্যৎ গণনা ও অদৃশ্য গণনা।’ উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে উব্বাদ ইব্ন মানসূর，সুরূর ইব্ন মুগীরাহ，ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বণ্ণা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান（আ）－এর যুগের পৃণ্রও পৃशিবীতে যাদুর প্রচলন ছিল। তবে ইয়াহুদীরা যাদুকে হযরত সুলায়মান（আ）－এর সুশাসনের বিরুদ্ধে প্রঢয়াগ করিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতাংশে তাঁহার সুশাসনের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের যাদু প্রযোগ করিনার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে পূর্বযুগীয় বিভিন্ন ইমাম কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও ঘটনা উল্লেখিত হইল। উক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নাই，তাহা সৃক্মজ্ঞান্নী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। আল্মাহই হিদায়েতের মালিক।
 নিকট রক্ষিত তাওরাতের নির্দেশ অমান্য করিয়া মুহাম্মদ（সা）－কে প্রত্যাখ্যান পৃর্বক সুলায়মানের রাজত্তের বিরুদ্ধে শয়তানগণ কর্তৃক প্রচারিত ও বর্ণিত বিষয়কে（অর্থাৎ যাদুকে） মুহাম্মদ（সা）－এর বিরুদ্ধে শক্রুত সাধন করিবার ক্ষেত্রে অণুসরণ করিয়াছে।＇
 সুলায়মানের রার্জত্বের বির্দ্ধে তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে যাদু লোকদিগকে পড়িয়া শ্নাইত। এই স্থলে عে শব্দটি ‘বিরুদ্ধে’ অর্থে ব্যবহ্তত হইয়াছে। যেহেতু تتلوا শ লোকদিগকে যাদু বাক্য পড়িয়া అনাইত। তাই على শক্দকে ‘বিরুদ্ধে’ অর্থে ব্যবহতত বলিয়া গ্রহণ করা অসঞত নহে। ইমাম ইব্ন জারীর বনেন－

 यাহা পড়িয়া ৃনাইত। ইব্ন জুরায়জ এবং ইব্ন ইসহাক হইত্ও ইমাম ইব্ন জারীর এইস্থলে على শব্দটি ‘ঢে’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমি（ইব্ন কাই্ইির）
 যুক্তিসদত। আল্লাহই অধিকত়্ জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত সুলায়মান (অ)-এর যুগের পূর্ব্ব পৃথিবীতত যাদু প্রচলিত ছিল। হযরত হাসান নসরীর এই উজ্জি নিশিতরূপে সত্য ও সঠিক। কারণ, হযরত মৃসা (আ)-এর যুয় বে ল্লাকদের ম.ব্য যাদু প্রচলিত ছিল, তাহা কুরুনন মজ্জীদে সুস্পষ্টকৃপে উল্লেখিত রহিয়াছে। আর সুলায়সান (আ) এবং তাহার পিভা দাঁদ (আ) ছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর পরে আগত নীী। আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
 আগত বনী ইসরাঙ্গল জাতির এক্দন লোকের অবস্গী সস্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ?.....।

উক্ত আয়াতে উল্নেখিন ‘একদল লোক’-এর ঘটনা উক্ত আয়াত ও উহার পরনর্তী आায়াজুলিতে বর্ণিড হইয়াছে। উক্ত ঘটনা বর্ণনার «ক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা‘অনা বলিতেছেন :
 প্রমাণিত হয় বে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর পিতা হবরত দাউদ (আ) হযরত মৃসা (আ) (याँহার যুগে যাদু প্রচলিত ছিল)-এর পরে আগত নবী ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হয় বে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পৃব্ব্র যাদু ঋ্রচলিত ছিল।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ রহিয়াছে। इयরত সুলায়মান (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈল গোত্রের লোক; আর বনী ইসরাঈল গোত্র হইত্তছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌত্র হযরত ইয়া 'কূব
 জাঁহার সম্বক্ধে তাহার কওম বা জাতি উক্তি করিয়াছিল:

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয় বে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুপের পৃর্বেও যাদু প্রচলিত ছিল।
, তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতাংশের বিভিন্নরপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

একদল ঢাফসীরকার বলেন- এইস্থলে انزل। শ্দের পূর্বে অবস্থিত Lo শব্দটি একটি 'না’
 নাই।’ ইমাম কুরতুবী বলেন- ‘এইস্থলেLم শব্দটি ননা’ অর্থে ব্যবহত হইয়াছে এবং ক্রিয়াটি সংবোজক অব্যয় দ্বারা পূর্ববর্তী مـاكفر ক্রিয়ার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায় 'না সুলায়মান কুফরী করিয়াছে, আর না ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু ন্যাযিল করা ইইয়াছ্; বরং শয়তানরা কুফরী করিয়াছে। তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত। ইয়াহুদীরা বলিত জ্বিরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশত যাদুসহ লোকদের নিকট নাযিল হইয়াছিল। আল্মাহ্ ত‘আলা তাহাদের দাবীকে বাতিন ও মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তিনি বলিত্তেন- ফেরেশতাদ্দ্যের প্রতি কোনর্রপ यাদু নাযিল করা হয় নাই। এমতাবস্থায়


 হইততছহ- দুইটি শয়তানের নাম। যেখানে দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বিধচন শব্দ প্র্ুক্ত হওয়া fিধেয়, जেখানে কিিরূপে বহৃবচন শক প্রयুক্ত হইয়াছে? উক্ত প্রশ্নেব উত্তর এই শে, আরনী সাহিত্যেড কখলও কখনও দুই বস্তুনক বহহ্বচন ধ্বরিয়া উহার প্রতি বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হয়। বেমন অল্লাহ্র


 তাহারা দুইজনে কুফরে অন্য সকনকে টেক্কা মারিয়াছিন, তাই এইস্থনে শু্ু তাহাদের দুইজনের নাম উল্লেখখত হইয়া,

 আরোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই : সুলায়মান কুফরী করেন নাই; বরং হাক্রভ ও মার্রত এবং তাহাদের ন্যায় শয়তানগণ কুফরী করিয়াছে। তাহারা ব্যবিলন শহরে লোকদিগকে यাদু শিক্ষা দিত। আর জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফরেশতার প্রতিও যাদু নাযিল করা হয় নাই। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যই খদ্ধ ও সঠিক। অন্য সকল ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অগ্গহণীয় ও প্রত্যাথ্যানযোগ্য।

হযরত ইব্ন আব্বাস (আ) হইতে আওফ户ীর মাধ্ৰমে ইমাম ইব্ন জারীীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ , অর্থৎ কেরেশেতাদ্বয়ের প্রতি আল্মাহ্ ত‘আলার পক্ষ হইতে यাদু

 ইইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ উহার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'শয়তননণ সুলায়মানের রাজত্রের বিরুদ্ধে (মতান্তরে তাহার রাজত্রের কালে) নোকদিগকে যে यাদু-বাক্য ওনাইত, ইহারা তাহা অনুসরণ করিয়াছে। आর সুলায়মানও কুফরী করে নাই এবং আল্লাহ্ ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতিও যাদু নাযিল করেন নাই; কিন্তু হার্তত ও মারূত প্রমুখ শয়তানগণ কুফরী করিয়াছে। তাহারা বাবিল (ব্যাবিলন) শহরে লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত।'

ইয়াহুদীগণ দাবী করিত, আল্লাহ্ জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতার মাধ্যমে সুলায়মান ইব্ন দাউদ-এর প্রতি যাদু নাযিল করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতাংশে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের উক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। টপরোক্ত তাৎপর্য অনুयায়ী আয়াতে ঊর্লেখিত ফেরেশতাদ্বয় হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মিকাঈল (আ) এবং হাক্রত ও মাকূত হইতেছে যাদু শিক্ষাদাতা দুইজন দুরাচারী মানুষ।

आতিয়্যা হইতে ধারাবাহিকভবে ফুযায়ন ইব্ন মারয়ক, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা ও ইমম
 জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু নাযিল কর্রেন নাই।
কাছীর (১ম খণ(ণ)—৭৪

হুসাইন ইব্ন আবৃ জ‘ফর ইইতে ধারাব্যাহিকভাবে বিকর (ইব্ন মুসআব), ইয়া’‘ী (ইবৃন অসাদ) মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, ফ্যন ইব্ন শাयান ও ইমাম ইব্ন আবূं হাতিম বর্ণনা করিয়াহেন ঃدa রাবী হসাইন ইব্ন আবূ জাঁফর বলেন- ‘আदूর রহমান ইব্ন অবयী I'
 आবূ शাতিম বর্ণনা কর্রিয়াছছন ঃ তাহদদর দুইজনের (দাউদ ও সুলায়মানের) প্রতি যাদু অবতীর্ণ

 করিয়া দিতেন।



斤িবার জন্যে ঝের্রেশতত্য়ক আদেশ দিয়াছিলেন এৃং অন্যদিকে উશ্গ শিষ্ণ করিতে নবীগণের মাষ্যমে মানুষকে নিষ্ষে করিয়াছিলেন। বস্তুত উহা ছিল মানুষ্যের জন্যে একটি পরীী্ষ। অর शাজ্ত ও মাক্রত ছিলেন উক্ত পরীষ্ষার নিছক মাধ্যম। তাহারা যাহ করিতেন, তাহ আল্লাহ্র

 রাজত্রের কালে) পাঠ করিয়া eনাইত आর বাবিन শহরে হাক্রত ও মার্রত নামক ফেরেশতাদ্যের প্রি যাহা (वে যাদু বাক্য) নাযিন করা হইয়াছিন, जाহাই তাহারা (ইয়াহদীগণ) जনুসরণ কর্রিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জ্জারীর কর্ত্ণক বর্ণিত ঊপরোক্ ব্যাখ্য যুক্তি
 জ্রিন জাতির দুইঢি গোত্রের নাম! এই ব্যাথ্যাও যুক্তি হইতে অধিকতর দৃরে অবস্থিত।

ভিহাক ইব্ন মুযাহিম হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা কর্রিয়াছেন : যিহাক (أَنْزلْ علَى الْمَلْكَيْن দিয়া পড়িতেন এবং তিনি বলিতেন, 'হাহ্রত ও মাজাত বাবিল শহহরের দুইজন কাফির বাদশাহের






 অত্যধিক শক্তি রহিয়াছছ;

তিনি অন্যত বলিতেছেন ：
 অবতীর্ণ করেন ।

नবी করীম（সা）বলেন ：＂${ }^{\prime}$ জন্যেই ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন।＇

এতদ্ব্যতীত আরবী ভামায় কথিত হইয়া থাকে ：

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ：＂আর শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে ভে যাদু পাঠ করিয়া ఆনাইত এবং বাবিল শহরে হাক্রত ও মার্রত নামক কাফির বাদশাহদ্বয়ের অন্তরে বে যাদু সৃষ্টি করা হইয়াছিন，উহাই ইয়াহৃদীরা অনুস়রণ কর্রিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্木াস（রা），ইব্ন আবयী এবং হাসান বসরী হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন ：＂তাহারা كسرة（বের）দিয়া পড়িত্তে।’ ইব্ন আবর্যী বলেন，উক্ত বাদশাহদ্বয় হইতেছেন－হযরত দাউদ （আ）এবং হযরত সুলায়মান（আ）। ইমাম কুরতুবী বল্লন，এই পরিপ্রেক্ষিতে انـزل শক্দের পৃর্বে অবস্থিত Lم পদটিকে＇না’ অর্থ্থ ব্যবহৃত অব্যয় পদ হিসাবে ধরিতে হইবে।＇এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ আর হার্রত ও মাকূতসহ শয়তানরা বাবিল শহরে বে যাদু পাঠ করিয়া ওনাইত，উহাকে ইয়াহ্দীগণ অনুসরণ করিয়াছে। আর দাউদ ও সুলায়মান এই বাদশাহদ্যের প্রতি কোন যাদু নাযিল করা হয় নাই।’ ইমাম কুরতুবী আরও বলেন，একদল তাফসীরকার বলেন，السحـر Xব্দের পর ওیয়াকফ বা বিরতি হইইবে．। উহার পর انزل শব্দের পৃর্বে অবস্থিত Lم শব্দটিকে＇না’ অর্থে ব্যবহ্থত অব্যয় পদ বলিয়া ধরিতে হইবে।

ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ，ইব্ন ওয়াহাব，ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট জনৈক ব্যক্তি وَمَا أَنْز ل愔 আয়াতাংশের ব্যার্যা প্রসক্গে জিজ্ঞাসা কর্রিল－তাহারা দুইজনে আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর্ণ বিষয় এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর নহে এইর্রপ বিষয়－এই দূইটির কোন্টি মানুষকে শিক্স দিত？তিনি বলিলেন－উহাদের যেইটিই হৃউক，আমার তাহাতে কিছু আসে যায় না। （অর্থাৎ আমি সর্বাবস্থায় আল্নাহ্র বাণীর প্রতি ঈমান রাখি।）

আনাস ইব্ন ইয়ায－এর জনৈক সহচর হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্ন ইয়ায，ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ：‘একদা কাসিম（ইব্ন মুহাম্মদ）－এর নিকট পৃর্বেকক্ত বিষয় সম্বচ্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি ঊত্তর দিয়াছিলেন，यাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন，আমি ঊহার প্রতি বিশ্বাস রাখি।＇

পৃব্যুগ゙য় অনেক ব্যাখ্যাকার বনেন, शার্ত ও মারুত আকাশ হইতে অবতীী দুইজন


 কাছীর) উহা উল্লেখ করিব। উপরোক্ত আল্লোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন
 পাপ করেন না, করিতত পারেন না। এমতাবস্থয় হার্রত ও মারুত নামক ফেরেশতাদ্ম্য কিক্রপে পাপ করিলেন? উহার উত্তু এই যে, কেরেণ্তাগণ পাপ করেন না, করিতে পারেন না, ইহা সাধারণ নিয়ম । निর্দিট কর্যেকজন ফেরেশতা উক্ত নিয়গুর্র আজতা হইতে বাহিরে অবস্থিত। হার্রত ও মাক্রত হইত্ছেন উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত ফেরেশেতা। বেইরূপে ইবলীসও উক্ত নিয়গুর আওতা ইইতে বাহিরে অবস্থিত। ইবনীস যে একজ্জন ফেরেশতা ছিল, একাধিক আiয়াত দ্বারা ত়াহা প্রমাণ়িত হর়। আন্মাহ্ ত‘‘আলা বলেন ঃ

وآْذ
 ইহাতে ইবनीস ছাড়া.সকন্লই সিজদা করিল।

ইমাম কুতুবী হযরত আनী (রা), হযরু ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হয়ত ইব্ন উমর (রা), লাব আহাার, সুদী এবং কানবী হইতে বর্ণনা করিয়াছছেন বে,


## - হারূত-মারুত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসশ্পর্কিত পর্যানোচনা




 নৃষ্টি করিবে ৫ে জাতি উহাতে ফাসাদ সৃধ্টি করিবে এঙং রক্তপাত ঘটাইবে? আমরাই তোমার
 আমি এইর্রপ বিষ়্ে অবগত রহিয়াছি, বে বিষয়ে তোযরা অবহত নহ।' ঢাহারা বলিল'আমরা বনী আদম অপেষ্ণ অধিকততর পরিমাণে তোমার প্রতি অনুগত।' আল্লাহ্ ত‘অালা



 তাহাদ্র নিকট आসিলে তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার্রে লিষ্য হইবার জন্যে তাহার নিকট ইচ্ম প্রকাশ কর্রিল। লে বলিল- ‘তোমরা এই কথাটি’ উচ্চারণ করিলে আমি তোমাদের কথ্া










 अসিনার পর সে তাহাদিগকে বলিল- আল্লাহ্র কসম! জ্রেমরা যে সকল পাপ করিতে পূচ্ব অস্য়ি জান|ইয়!ছিনল, মাতাল অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকিিই করিয়াছ।' অতঃপর আল্মা३
 লইजে বলিলেন। जাহারা দুনিয়ার শাস্তিক্ক বাছিয়া লইন।
 রাবী ই্যাহিয়া ইব্ন বুকায়র হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়ব হইতত ধারানীহিকভাবে আবূ শায়বাহ, সুফিয়ান ও হাসান এই অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা
 মৃসা ই্য়ন জ্রুবায়র ছাড়া উহার সনদের সকল রাবীই বিশ্বস্ত। উহাদের মাধ্যমে বুথারী শরীফ এ্রः মুসলিম শরীফে হাদীন বর্ণিত র্রহিয়াছে। উক্ত: মূসা ইব্ন জুবায়র হইতেছে- মূসা ইব্ন

 আরদুল্লাহ্ ইব্ন কা‘‘ ইব্ন মালিক, এই সকল ব্যক্জির্র নিকট ऊ্ইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ছেন। ভাঁইর (মূসা ইব্ন জুবায়রের) নিকটे ইইতে তॉাহার গুত্র আব্দুস সালাম, বিকর ইব্ন মুয়ার, যুহায়র ইद्न মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্ন সালিমাহ, আবদুল্নাহ ইব্ন লার্থীআ, অমর ইব্ন হারিছ এবং








[^17]বর্ণিত হয় নাই। তবে উহাকক নাফে হইহে মূসা ইব়ন জারীীর ব্যতীত অন্য এক রাবীও বর্ণনা করিয়াছ্ন। ন নিন্নে উছা বর্ণিত হইত্তে :

 ইমাম ইব্ন মারদूবিয়্যা বর্ণনা কত্রিয়াছ্ন बে, নবী করীীম (সা) বলিয়াছছন (অই স্থলে রাবী ঊপর্রে বর্ণিত রিওয়ার্য়তটির অনুরুপ বিশদভবে ঊল্লেখ করিয়াছেন)।

नाফে‘ ইইতে ধারাবাহিকডাবে মুuাবিয়াহ ইব্ন সানেহ, ফারজ ইবৃন ফুযালাহ, হসাইন
 বनেন, একদা आমি হযরত আবদ্নুলা ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত সফর করিতেছিলাম। একদিন রান্রির শেষভাগ তিনি আমাকে বনিলেন, 'ওহে নাফে! দেখতে লাল নঋঞ্রট (जোর বেनाয় পৃর্বদিকে উদিত নক্ষ্র) উদিত হইয়াছে কিনা। आমি বলিলাম, ‘উश এখনও উদিত হয় নাই।’ এইর্রপে তিনি দুইবার বা তিনবার আমাকে উश উদিত হইয়াছে কিনা, তাহ দেখিতে বলিলেন এবং আমি তাহাক্ উহার উদিত না হইবার সং্বাদ দিলাম। অতঃপর এক সময়ে
 জানাইতেছি না।' आমি বলিनাম, সুবহানাল্काহ! উश তো আমাদের সেবায় নিয়োজিত আল্লাহ



 প্রবৃত্তি প্রদান কর্যিয়ি। পক্ষাত্তর, তোমাদিগক্ক উহার সুয্যাগ ও প্ববৃত্তি প্রদান করি নাই।’ তাহারা বলिन, आমরা তাহাদদর স্शানে थাকিনে তোমার নাফরমানী করিতাম না। আল্লাহ্ ত'আলা বলিােন, ঢোমরা नিজেদের মধ্য হইঢে দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তাহারা অনেক यাচাই বাছাই কর্রিয় হার্রত ও মাজ্ত নামক দুইজন কেরেশেশতকক মনোনীত করিল।

 হইবার পরিবর্ত্ত কাব আহ্যার হইতে হযরত ইবৃন উমর (রা) কর্ত্ক বর্ণিত হইবার সষ্ভাবনাই

 রায়্যাক কর্ত্ণক বর্ণিত রিওয়ায়েতঢি উদৃত হইতেছে:

কা‘ব আহ্বার হইচে ধারাবাহিকতাবে হয়ত ইব্ন উমর (রা), সালিম, মূ-া ইব্ন উক্বা,


একদা কেরেশতাণণ বনী আদম্মে পাপ ও ৩নাহের বিষয় উল্নেখ করিনে তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইল- তেমরা তেমাদের মধ্য ছইতে দুইজন ফেরেশতা মনোনীত কর।

 কোন রাসূন থাকিবে না। তোমরা পৃথিবীতে যাও। आমার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না;

यিনা করিও না; আর শরান পান করিও না।’ কা‘ব বলেন, আল্মাহৃর কসম! যেইদিন তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিল, সেই দিনেই নিষিদ্ধ সকল কাজ করিয়া ছাড়িল।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে দুইটি মাধ্যমে আব্দুর রাযयাক হইরত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশ্শে এবং সুফিয়ান ছাওরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআমার ও আহমদ ইব্ন ইসামের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবৃন জারীর আবার উহাকে নিস্নোক্ত সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কা’ব আহৃবার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা), সালিম, মূসা ইব্ন উকবা, आব্দুল আবীय ইব্ন মুখতার, মুআল্না (ইব্ন আসাদ), মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছছন ঃ (এই স্থলে রাবী পূর্ব্বাক্ত রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করিয়াছেন।)

শেষোক্ত রিওয়ায়েতখ্ছির সনদে দেখা যাইতেছে শে, উহা কা‘ব আহ্বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা) ও তৎপুত্র সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত শেষোক্ত রিওয়ায়েত্তুলি নাফে’র মাধ্যমে বর্ণিত পৃর্বোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ অপেক্ষা অধিকতর বিঋ্দ্ধ ও সহীহ। সালিম হইতেছেন হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর পুত্র জার নাফে‘ হইতেছে তাঁহার গোলাম। সানিম নাফে’ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ। এর দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে বে, উপরোক্ত রিওয়ায়েত কা‘ব আহৃবার কর্ত্ক বনী‘ ইসরাঈল জাতির গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ও বর্ণিত রিওয়ায়েত ভিন্ন অন্য কিছ্ নহে। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

## সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্ত্তক বিবৃত বিবরণণ

হयরত আनী (রা) হইতে ধারাবাহিকडाবে উমর ইব্ন সাঈদ, খাनिদ হাय̨মা, হাম্মাদ, হাজ্জাজ, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন : 'যুহরা ছিল পারস্য দেশীয় এক সুন্দরী রমণী। সে এক্দা হারূত ও মার্তত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিন হইয়াছিল। তাহারা তাহার সহিত ব্যতিচার করিতে চাহিনে সে এই শর্তে সম্মত হইল বে, তাহারা তাহাকে আকাশে উঠিবার দোয়া বা মন্ত্র শিক্ষা দিবে। ফেরেশতাদ্বয় তাহার শর্ত মানিয়া লইল। যুহরা মন্ত্র পড়িয়া আকাশে উঠিয়া গেল। সেখানে সে তারকায় রাপান্তরিত হইয়া গেল।

উক্ত রিওয়ায়েতের রাবীগণ বিশ্পস্ত। তবে উহ্হ হযরত আলী (রা) হইতে উমর ইব্ন সাঈদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই।

হযরত আनী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন সাঈদ, আবৃ খালিদ, মুআবিয়াহ, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, ফ্যন ইব্ন শাयান ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন :

位 ফেরেশতত।' হযরত আনী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদের পিতামহ (নাম উহ্য রহিয়াছে), জা‘ফরের পিতা মুহাম্মদ, মুগীছের মুনীব জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ, মুগীছ ও शাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফ্সীর গ্গন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা)
 ঊপা্রাত্ত রিওয়া|্য়ত সহীহ বनিয়া প্রমাণিত নহে।



 রিওয়ায়েতের বির্রোধীও বটে। আল্মাইই অ氏িকততর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) এবং হ্যরত ইবৃন জাব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক্যাবে জাবূ
 ইমাম ই্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পৃথ্বীতে মানুষ্বের সংখ্যা যথন অধিক হইয়া পেন এবং
 এবং প্বতসমূহ্রে বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিতে নাগিল। তাহারা বলিতে নাগিল ‘হে প্রতু! তুমি
 পাঠাইলেন ভে, ‘অামি তোমাদ্র অন্তর হইতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে দূর্রে রাখিয়াছি। পক্ষান্তরে বনী आদল্মে অন্তরে কুপ্রবত্তি ও শয়णননকে অবতীর্ণ করিয়াছি। তোমরাও পৃথিবীতে जবতরণ করিরে তাহাদের ন্যায় পাপ করিতে।' ইহাত ফের্রেশাগণ বলাবলি করিতে बাগিন,
 এই ওহী পাঠাইলেন ঃ বেশ! তবে তোমরা নিজ্রেদের মধ্য হইতে দুইजন অতি উত্ম
 তাহদিগকে পৃথ্বিতে নামাইয়া দিয়া যুহরা তারকাকে পার্স দেশীয় নারীীূপে তাহাদের নিকট পাঠীইলেন। नোকদদর নিকট লে বায়দাখত নাম্ পরিচিত ছিি। উক্ত কের্রেশতাদ্য় তাহার
 ত'অানা বলেন :
 করিয়া থাকে।' তাহারা হাল্রে ও মারূত্র পাপ কার্ভ্ লিষ্ত ইইবার পর পৃথিবীবাসী সকল লোকদের জন্যে দোয়া করিতে নাগিন। আান্লাহ্ ত'জানা বনেন ঃ
 জना দhায়া করিয়া থাকে ।’
 কোন একট্কিকে বাছিয়া লইতে বনিলেন। তহারা দুনিয়ার আयাব বাছিয়া নইন।







মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মিনহাল ইব্ন আমর এবং ইউনুস ইব্ন খাব্বাব，যায়দ ইব্ন আবূ আনীসা，আবদুল্নাহ ইব্ন আমর，আবদুল্লাহ ইব্ন জা‘ফরূ রাকী，आব্ হাতিম ও ইমাম ্ㅗㅋ्肀 जাবূ হাত্মি বর্ণনা ক্রিয়াছেন যে，মুজা⿰亻িদ বলেন ：
‘একদা আমি হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উমর（রা）－এর্ ভ্রমণসঙ্গী ছিনাম। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বীয় গোলামকে বলিনেন－দেখতো الحمـراء（প্রভাতী তারা）উদিত হইয়াছে কিনা। উহার প্রতি কোন অভিনন্দন নাই। উহা নিপাত যাক！উহা ফেরেশতাদ্বয়ের（হাক্রত ও মারুতের）ব্যভিচারের সঙ্পিনী ছিল। একদা ফেরেশতাগণ আল্মাহ্ তা＇আলার নিকট আরয করিল－আদম জাতির পাপীদিগকে আপনি কিক্রপে অবকাশ প্রদান করেন？তাহারা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করে，আপনি যে সকল কাজ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা করে এবং দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন－‘আমি তাহাদিগকে পরীক্ষায় পতিত করিয়াছি। তোমাদিগকেও তাহাদের ন্যায় পরীক্ষায় পতিত করিল্ডে ঐক্রপ করিতাম না।’ আন্নাহ্ তাআলা বলিলেন－বেশ！তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে অতি উত্তম দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর।＇তাহারা হারূত ও মারুতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা＇আলা তাহাদিগকে বলিলেন，‘আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইব। তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি， তোমরা শিরক করিবে না；যিনা করিবে না এবং খিয়ানত করিবে না। অতঃপর，তিনি অন্তরে কু－্্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিলেন এবং যুহরা তারকাকে একজন বিদুষী সুন্দরী নারীর র্রপ দিয়া তাহাদের নিকট অবতীণ করিলেন। সে তাহাদিগকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে সচেষ্ট রহিল। একদা তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার করিবার জন্যে তাহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল－আমি বে ধর্মের অনুসারিণী，উহার নির্দেশ এই বে，ভিন্ন ধর্মের জনুসারী কাহাকেও আমি দেছ্দান করিতে পারিব না। তাহারা বলিল－তুমি কোন্ ধর্ম্র অনুসারী？সে বলিল－আমি অগ্নি উপাসনার ধর্মের অনুসারিণী। তাহারা বলিল－‘শিরক？আমরা উহার কাছেও যাইব না।’ ইহাতে রমণীটি কিছুদিন তাহাদের নিকট হইতে দূরে রহিল। অতঃপর পুনরায় তাহাদের পিছনে লাগিল। তাহারা পুনরায় তাহার নিকট পূর্ব্বেক্ত বাসনা প্রকাশ করিল। সে বলিল－‘বেশ！তাহাই হইবে। তবে কথা এই যে，আমার স্বামী রহিয়াছে। তাহার কানে সংবাদটি পৌছিলে আমি অপমানিতা হইব। তোমরা আমার ধর্মকে গ্রহণ করিলে এবং আমাকে আকাশে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে জামি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।＇তাহারা তাহার কথা মানিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইল। অতঃপর তাহাকে লইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহাকে তাহাদের নিকট ইইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহাদের ডানাত্তি কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার ভীত－সন্ত্রন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পড়িয়া গেল এবং তাহারা কাঁদিতে লাগিল।

সে সময় পৃথিবীতে একজন নবী ছিলেন। তিনি দুই জুমআর মধ্যবর্তী দিনতুলিতে দোআ করতেন। ইহা পরবর্তী জুমআয় কবৃল ইইত। পাপী ফেরেশতাদ্বয় হার্রত ও মাকৃত ভবিিল－ আমরা অমুক নবীর নিকট গিয়া যদি তাঁাকে আমাদের জনো আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করিতে বনি আর তিনি যদি তাঁহারা নিকট আমাদের জন্য ইস্তিগফার করেন，তরে হয়ত আমাদের গুনাহ মাফ ইইতে পারে। তাহারা উক্ত নবীর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন－আল্লাহ্ তোমাদিগকে রহম করুন！পৃথিবীবাসী কিক্গপে আকাশবাসীর জন্যে ইস্তিগফার করিবে ？তিনি তাহাদিগ＜ক বলিলেন－আমরা গুনাহ করিয়াছি। আল্লাহর
কাছীর（১ম খঙ্ড）—৭৫


 आयाব-এই দুইটির্র ভে কোন একটিক্কে বাছিয়া লইনার জন্য অনুমতি পাইয়াছ। তবে, তোমরা






 দूनिয়ার आयाবকক বাছিয়া নইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগকে আখিরাতের আযাব দিবেন না।’
 পা উপর্রের দিকে রাথিয়া অগ্নিপূর্ণ একটি কৃপের মধ্যে শিকনের সাহাব্যে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাथा इইয়াছছ।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। মনে রাখিতে হইবে, উश স্ষয়ং নবী করীী (সা) হইতে বর্ণিত হয় নাই; বরং হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বণ্ণি হইয়াছে। এই স্থলে ইতিপৃর্বে

 স্বয়ং নবী কর্রীম (সা)-এর বাণী হিসাবে উল্লেখ করিবার পর পাঠকদদর নিকট প্রকাশ কর্য়া়্ছ

 এই স্থলে বর্ণিত রিওয়ায়েতঢিও হযরত ইবৃন উমর (রা) কা'ব আহবার ছইতে প্রহণ




হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে কায়স ই ঈব্ন উব্বাদ, রবী’ ইব্ন আনাস,





 অशাদিগকক বলিলেন-মনুষ ঢে আামাকে দেখে না; (তাই, তাহারা পাপ করিতে সাইস পায়)।.

 নিজ্জেদের মধ্য হইতে দুইজন অতি উত্অম ঙের্রেশতাকে মনোনীত কর। অমি তাহাদিগকে

আমার আদেশ-নিষেধসহ দুনিয়াতে পাঠাইব। তাহারা হারুত ও মারূ ন নামক দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত করিল । আল্লাহ্ তা‘অল৷ তাহাদের অন্তরে মানুষের অন্তরের কু-প্রবৃত্তির ন্যায় কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দুনিয়াতে পাঠাইলেন। আর তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন্'তোমরা আমার ইবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিরে না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না, হারাম মাল ভক্ষণ করিবে না এবং শরাব পান করিবে না।

তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিছুকাল লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগ ফয়সালা জারী করিল। তখন ছিল হযরত ইদরীস (আ)-এর যুগ। সেই সময় একটি রমণী ছিল। যুহরা তারকা যেমন সৌন্দর্যে সকল তারকার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া, উক্ত রমণীটি ছিল সেইর্পপ সৌন্দর্যে সকল রমণীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। একদা তাহারা উক্ত রমণীর নিকট আসিয়া তাহার সহিত যিনা করিবার বাসনা প্রকাশ করিল। তাহারা তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যে তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন জানাইল। সে বলিল-তোমরা আমার ষর্ম গহণণ করিলে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছ পূর্ণ করিতে পারি। তাহার বলিল-তোমার ধর্ম কি? সে তাহাদিগকে একটি মূর্তি দেখাইয়া বলিল, আমি ইহাকে পৃজা করিয়া থাকি। ইহাই আমার ধর্ম। তাহারা বলিল, ‘উহার পূজা করিবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই।’

এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। কিছুদিন এইরূপেই কাটিল। অতঃপর তাহারা পুনরায় রমণীটির নিকট আসিয়া পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করিল। সে তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। তাহারা পৃর্বের ন্যায় ব্যর্থ মনোরথ ইইয়া ফিরিয়া গেল। অতঃপর পুনরায় তাহারা তাহার নিকট আসিয়া পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করিল। রমণীটি যখন দেখিল যে, তাহারা তাহার শর্তকে মানিয়া লইতেছে না, তখন সে তাহাদিগকে বলিল-‘তোমরা তিনটি কার্যের মধ্যে হইতে যে কোন একটি কার্য করিলেই আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব। হয় তোমরা এই মূর্তিটিকে পূজা করিবে; নতুবা এই মানুষটিকে হত্যা করিবে; অথবা এই শরাবটুকু পান করিবে।’ তাহারা বনিল-‘ইহাদের কোনটিই হালাল নহহ; তবে শরাব পান করাই ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য হারাম কাজ।' এই বলিয়া তাহারা শর্নাব পান করিল। অতঃপর রমণীটির সহিত যিনা করিল। যিনা করিবার পর তাহাদের ভয় হইল, তাহাদের নিকট উপস্থিত লোকটি মানুষকে তাহাদের পাপের কথা জানাইয়া দিবে। তাই তাহারা তাহাকে ইত্যা করিল্। হঁশ আসিবার পর তাহারা আকাশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু ফিরিতে পারিল না। তাহাদেরও আকাশের ফেরেশতাদের মষ্যকার পর্দা তুলিয়া লওয়া ইইয়াছিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাহাদের কার্যকলাপ প্রত্য্ষ করিয়া অত্যন্ত বিম্মিত হইয়া গেল। তাহারা বুঝ্কিতে পারিল, যাহারা আল্লাহৃকে দেখে না, তাহাদের অন্তরে আল্ণাহ্র ভয় কম থাকা স্বাভাবিক। @ই ঘটনার পর হইতে ফেরেশতাগণ পৃথিবীর সকল লোকের জন্য ইস্তিগফার করিতে লাগিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :


ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রভুর প্রশংসা বর্ণনা কর্রিয়া থাকে এবং পৃথিবীবাসী লোকদের জন্য ইস্তিগফার করিয়া থাকে।"

অতঃপর অপরাধী হারুত ও মারূতকে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন-‘তোমরা দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আयাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লও।’ তাহারা বলিল-‘দুনিয়ার

আযাব অস্থায়ী: পক্ষান্তরে আখিরাতের আযাব স্থায়ী ।' তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া নইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে ব্যবিলন শহরে রাখিয়া দিলেন। সেইখানেই তাহারা আযাব ভোগ করিয়া আসিতেছে।

উক্ত রিওয়ায়েতটি হাকিম স্বীয় মুসতাদরাক গন্থে উপরোক্ত রাবী আবূ জা‘ফর রাयী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং আবূ জা ফর রাযী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইবৃন সালিম রাयী, (হাকাম একজন বিশ্বস্ত রাবী)' ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম ও আবূ यাকারিয়া আম্বারীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম মন্তব্য করিয়াছেন : ‘উহার সনদ সহীহ; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।’

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি যুহরা সম্বন্ধে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহের মধ্যে যুক্তির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্জাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ (ফারেসী), কাসিম ইবৃন ফयল হায়যাঈ, মুসলিম, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ
‘একদা নিকটতম আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাগণ পৃথিবীবাসী মানুষের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল তাহারা পাপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট আরय করিন-হে প্রভু! পৃথিবীবাসী মানুষ পাপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। আল্নাহ্ তা‘আলা বলিলেন-তোমরা তো আমাকে দেখিতেছ; কিন্তু, তাহারা তো আমাকে দেখে না।' অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন-‘তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে তিনজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর।’ তাহারা তাহাই করিল। মনোনীত ফেরেশতাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে সম্মতি লওয়া হইল যে, তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিবে এবং তথায় মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে। অতঃপর আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাদের অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়া বলিলেন-‘তোমরা পৃথিবীতে গিয়া শরাব পান করিবে না, মানুষ খুন করিবে না, যিনা করিবে না এবং মূর্তিপূজা করিবে না।' ইহাতে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করা হইতে অব্যাহতি চাহিলে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া ইইল। অপর দুইজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করিল। একদা
 প্রতি উভয় ফেরেশতার মনে লোভ জন্মিল। তাহারা তাহার গৃহে আসিয়া তাহাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহার নিকট আবেদন জানাইল। সে বলিল-তোমরা শরাব পান করিলে, আমার প্রতিবেশীর পুত্রকে হত্যা করিলে এবং মূর্তিপূজা করিলে আমি তোমাদের বাসনা পৃর্ণ করিতে পারি।’ তাহারা বলিল-‘আমরা মূর্তিপূজা করিব না।’ তাহারা শুধু শরাব পান করিল। তৎপর মানুষ খুন করিল এবং মূর্তিপূজাও করিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদের অবস্থা দেখিল। রমণীটি তাহাদিগকে বলিল-‘তোমরা যে বচনটি উচ্চারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাও, আমাকে উহা শিখাও।' তাহারা তাহাকে উহা শিখাইল। সে উহার সাহায্যে আকাশে উঠিয়া গেল। সেখানে সে একটি অগ্নিপিণ্ডে রুপান্তরিত হইয়া গেল। সেই অंগ্নিপিত্টিই যুহরা তারা নামে পরিচিত। আর সেই ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট আল্লাহ্ তা‘আলা
3. কিন্তু ‘তাকরীব’ নামক সমান্োচনা গ্গন্থে তাহার সম্বক্ধে মন্তব্য করা ইইয়াছে যে, তিনি অদ্ডূত অদ্కূত কাহিনী বর্ণনা করিতেন। আবার তাহযীবু ত্তাহযীব নামক সমালোচনা গ্থন্থে আহমদ হইতে তাহার সম্বক্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে বে, 'তিনি আম্বাসা ইইতে অজ্కূত অज্ূূত কাহিনী বর্ণনা করিতেন।’

হযরত সুলায়মান (আ)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিহকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আयাব এই দুইটির বে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইন। তাহারা এখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত রহিয়াছে।’

উক্ত রিওয়ায়েতে অনেেক অতিরিক্ত কथা, উদ্জुট উক্তি এবং সহীহ বর্ণনার বচন উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহৃই সঠিক ঘটনা সম্বক্ধে অ্তধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন আবদুল্নাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, যুহরী, মুআম্মার ও আদ্দুর রায়यাক বর্ণনা করিয়াছেন : হার্রত ও মার্রাত ছিল দুইজন ফেরেশতা । একদা ফেরেশতাগণ বনী আদম জাতির বিচারকমও্তলীকে লইয়া ঊপহাস করিবার ফনে আল্নাহ্ তা‘আলা উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে বিচারক হিসাবে পৃথিবীতত প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদা জনৈকা মহিলা কোন এক বিষর্য় বিচার প্রার্থিনী হইয়া তাহাদের নিকট আসিলে তাহার তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তাহারা আকাশে উঠিতে চেষ্ঠা করে; কিন্তু তাহাদিগকে তথায় উঠিতে দেওয়া হয় নাই। তৎপর তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির বে কোন একটিকে বাছিয়া নইতে বলা হয়। তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লয় ।'

কাতাদাহ ইইতে মুআম্মার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হার্রত ও মার্রত নামক ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যাদু শিক্কা দিত। আল্লাহ তা‘আলা পৃর্ব্বে তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যাহাকেই যাদু শিক্ষ দিবে, তাহাকেই পূর্বে বলিয়া লইবে যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যম মাত্র। তোমরা কুফরী করিও না।

সুদ্দী হইতে ইসবাত বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা হাক্রত ও মার্রত নামক ফেরেশতাদ্বয় পৃথিবীবাসী মানুষের বিচার কার্যকে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিল। ইহাতে আল্মাহ ত'আলা বলিলেন-অমি বনী আদমের অন্তরে দশ প্রকারের কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া
 আমাদের অন্তরে সেই সকন কু-প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীত্তে প্রেরণ করিলে আমরা নিচয় ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচারকার্য সম্পাদন করিব।' আল্লাহ্ তা'ज़ালা বলিলেন-‘‘েশ। আমি তোমাদের অন্তরে সেই সকল কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিলাম । তোমর়া পৃথিবীতে অবতরণ কর। তথায় তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্य সম্পাদন করিবে।' তাহারা দীনাওয়ান্দ (ديـناوند) রাজ্যের অন্তর্গত বাবিল শহরে অবতরণ করিল। তাহারা সারাদিন বিচারকার্य সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যার দিকে আকাশে ফিরিয়া যাইত়। একদা জনৈক মহিলা স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া তাহাদের আদালত্েে আগমন করিল। তাহার অপর্রপ সৌन্দর্য তহাদিগকে বিমোহিত করিল। তাহার নাম আরবী ভাষায় যুহরা الز الز ভাষায় বায়দাখত بيدخت এবং ফারসী ভাষায় আনাহীদ (الـاهيد) ছিল। তাহাদের মধ্য ইইতে একজন অন্যজনকে বলিল-'মহিলাটির সৌন্দর্যে আমি মুগ্ৰ ইইয়াছি।' অন্যজন বলিল-‘আমার অবস্থাও তাহাই। আমি তোমার নিকট উহ্গ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু লজ্জার কারণে পারি নাই।' প্রথসজন বলিল- তবে কি তাহার নিকট আমাদের বাসনাটি প্রকাশ করিব? দ্বিতীয়জ্রন বলিল-হ্যা। जাহাই কর। কিন্তু ইহাতে যে আমাদিগকে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করিতে হইরে। প্রথমজন বলিল-‘আশা করি, তিনি স্বীয় রহমতে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।' পরের দিন মহিলাটি যখন স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়াঁ তাহাদের আদালতে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা নিজ্রেরের বৌন বাসনাটির কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল।

মহিলাটি বলিল-‘তোমরা যদি বিচারাধীন মামলায় আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় প্রদান কর, তবে আমি তোমদের বাসনা পূর্ণ করিব।’ তাহারা তাহাই করিল। সে তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে যাইতে বলিল। তাহারা তথায় যাইবার পর তাহাদের মষ্য হইতে একজন ব্যडিচারে লিপ্ত ইইবার প্রস্তুতি নিলে মহিলাটি বলিল-"তোমরা মে কালাম পাঠ করিয়া আকাশে উঠিয়া থাক এবং শে কালাম পাঠ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া থাক, যতক্ষণ উহা আমাকে না শিখাইবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব না।’ তাহারা তাহাকে উহা শিখাইল। जে কালাম পড়িয়া আকাশে উঠিয়া গেল; কিন্ডু নামিবার কালাম আল্মাহ্ ত"আলা তাহাকে ভুলাইয়া দিলেন। অতএব সে সেইখানেই রহিয়া গেল। আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে নক্ষত্রে রুপান্তরিত করিয়া দিলেন।'

হ্যরত আব্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) যখনই উক্ত নক্ষত্রটি দেখিতেন, তখনই উহার প্রতি না'নতের বদ দোয়া করিতেন এবং বলিতেন-এই নক্ষত্রটিই হার্ূত ও মার্রতকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল।
‘অতঃপর ফেরেশতাদ্বয় রাত্রিতে যখন আকাশে উঠিতে চাহিল তথন আর উঠিতে পারিল না। তাহারার বুঝিতে পরিল তাহাদের সর্বনাশ ঘটিয়াছে।'

অতঃপর আল্মাহ্ ত‘আল্া তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল। ইহাতে তাহাদিগকে বাবিল শহরে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হইল এবং এই অবস্থায় তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগিল।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদ্木 ফেরেশতাগণ, আদম জাতির নিকট রাসূল, কিতাব এবং স্পট দনীন-প্রমাণ আসা সন্ত্বেও তাহাদিগকে জুলুম-অত্যাচার এবং অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত রেথিয়া বিম্ময় প্রকাশ করিল। ইহাতে আল্নাহ্ তাআলা বলিলেন-তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতকে বাছিয়া লও। আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিব। তাহারা তথায় গিয়া লোকদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিবে।' তাহারা অনেক অনুসন্ধান চালাইয়া হাক্রত ও মার্তকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন। পাঠাইবার কালে তাহাদিগকে বলিলেন-বনী আদম জাতি আমাকে দেখে না। এই অবস্থায় তাহাদের নিকট রাসূল ও কিতাব যাওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাপ করে দেখিয়া বিশ্মিত হইয়াছ। ওন, আমি তোমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইব না। তোমাদিগকে সরাসंরি বলিয়া দিতেছি, ‘তোমরা অমুক অমুক কাজ করিবে এবং অমুক অমুক কাজ হইতে দূরে থাকিবে।’ তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিছ্হকাল অত্যন্ত নেককার হিসেবে জীবন যাপন করিল। সেই সময়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর নেককার কোন লোক পৃথিবীতে ছিল না। তাহারা ন্যায়পরায়ণতার সহিত মানুযের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পতি করিত। তাহারা সারাদিন ধরিয়া বিচার সম্পাদন করিবার পর সন্ধ্যাকালে আকাশে উঠিয়া যাইত। রাত্রিতে সেইখানে তাহারা ফেরেশতাদের সহিত রাত্রি যাপন করিত।

একদা আল্লাহ্ ত‘‘আলা যুহরা তারকাকে অতিশয় সুন্দরী নারীর বেশে তাহাদের নিকট অবতীর্ণ করিলেন। সে তাহাদের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার--্রাথিনী হইয়া আগমন করিল। তাহারা তাহার বিরুদ্ধে রায় দিল। তাহার প্রস্থানের সময়ে উভয়ের অন্তরেই তাহার প্রতি নোভ জনিল। তাহারা একে অপরের নিকট অন্তরের লোভের কথা ব্যক্ত করিল ; অতঃপর তাহারা
 পা়্ক রায় দিব।' সে পুনরায় তাহদের আদালতে হাজির হইলে তাহারা তাহার্ নিজেদের
 যিনা করিল।
 বাসনা পৃর্ণ করিবার প্রক্কিয়ার ন্যায় ছিল না। जাহাদের যৌনাঙ্গ চাহাদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, অতঃপর যুহরা সেতরা আকাশে উড়িয়া গেল। সে আকাশে পৃর্বে যেই স্থানে অবস্থান করিতেছিন, সেইখানেই অবস্থান গ্রহণ করিল। এইদিকে সক্ধ্যাবেনায় হাক্রত ও মাক্রত আকাশে চড়িতে গেনে পথিমধ্যে जাহারা বাধাপ্রাধ্ঠ হইল। তাহারা ধমক থাইল ও উপরে উঠিতে অনুমতি পাইল না। তাহাদের ডানাগুলি আর তাহাদিগকে উপরে লইয়া গেল না। তাহারা আদম জাতির একটি লোকের সাহাযযাপ্রার্ধী ইইল। তাহারা তাহাক্ বলিল-‘আপনি স্বীয় প্রভুর নিকট আমদের জন্যে দোয়া করুন। তিনি বলিলেন-পৃথিবীর অধিবাসী (মানুষ) কির্গপ আকাশের অধিবাসীর (ফেরেশতার) জন্যে সুপারিশ করিবে? তাহারা বলিল-‘আমরা আকাশে আপনার প্রতুকে আপনার প্রশংসা করিতে ঞনিয়াছি।’ ইহাতে তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট একটি দিনে তাঁহার নিকট আসিতে বলিয়া আল্মাহ্ ত‘‘আলার নিকট তাহাদের জন্যে দোআ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে আল্নাহ্ ত‘আলা তাঁহার দোয়া কবূল করিলেন। তাহাদিগকে দুনিয়ার আयাব ও আখিরাতের আযাব-এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইর্ত বনা ইইন। তাহাদের একজন অন্যজনের মতামত জানিতে চাহিলে সে বলিল-"আখিরাতের আযাব চিরস্থায়ী। আর সেখানকার আযাব বিভিন্ন শ্রেণীর। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আयাব অস্থায়ী। উহার আयाব আখিরাতের আযাবের নয় ভাগের এক जাগ মাত্র।' (তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইন।) তাহাদিগকে বাবিল শহরে নামিতে বলা হইল। সেইখানে তাহাদিগকে শাশ্তি দেওয়া ইইল। তাহাদের শাস্তি শেষ হইয়াছে।’ কেহ কেহ বলেন-‘তাহাদিগকে লোহার সহিত জড়াইয়া ঋুলন্ত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। তাহারা এথনও সেখানে ডানা ঝাপটাইতেছে।'

বিপুল সংখ্যক তাবেঈ হইতে হারাত ও মার্রত সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুজাহিদ, সুদ্দী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, আবুল आनীয়া, যুহরী, রবী‘ ইবৃন आनাস এবং มুকাতিন ইব্ন হাইয়ান-এর নাম বিশেষভাবে উন্নেখযোগ্য। পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় বিপুল সংখ্যক তাফসীরকারও স্ব-স্ব তাফসীর গন্থে তাহাদের কিস্সা বর্ণনা করিয়াছেন। ত্বে এই সকল বিস্তারিज বিবরণ ও কাহিনীর উৎস ইইতেছে বনী ইসরাঈল,জাতি কর্তৃক বর্ণিত কিস্সা কाহिনী। এই সকन কিস্সা কাহিনী স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত নরহ। আর কুরআন মজ্জীদে হার্গত ও মার্গতের ঘটনা উল্লেথিত রহিয়াছে স্ণ্মিধ্তর্রপে। উহাতে. তাহাদের খটনা বিস্তারিতরুপে উল্লেথিত হয় নাই। আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের সম্বক্ধে কুরআন মজীদে যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহার প্রতি ঈমান রাখি। আল্নাহৃই প্রকৃত ঘটনা সম্বক্ধে অধিকতর জ্sানের অধিকারী।

হার্রত ও মারূত সম্ধন্ধে অড్కূত ও আজব একটা কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি :

হযরত আয়েশা (রা) হইত় ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ. ইব্ন আবূय যানাদ, ইব্ন ওয়াহাব, রবী’ ইবุন সুলায়মান ও ইমাম আবূ জ‘ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা

কর্য়াজ্ছে ঃ হযরতত आয়েশা (রা) বলেন ‘নবী করীীম (সা)-এর ইন্তিকালের অল্প কিছুদিন পর


 উহার সমাধান নইবার উcmल্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সাক্ষেৎ করিবার জন্যে आগমন
 কাঁদিত্ লাগিন। जाহার কন্নায় আমার মনে তাহার প্রতি করুপার উদ্রেক হইল। লে
 উধাও হইয়া গেন। এই অব্থ্য় একটি বৃদ্ধ মেল্যেলোক আমার নিকট আসিল। আমি তাহাক্ক आমার বিপদের কथা জানাইলে লে বनिল-‘‘অাম তোমাকে যাহা করিতে বলিব, ঢুমি তাহা
 इইনাম)।

রা|্রিcে বৃদ্ধাটি দুইটি কালো কুকুর লইয়া আমার নিকট উপস্ছিত হইল। উহাদের একট্তিতে সে এবং অন্যট্ত্তে আমি আর্রোহ করিলাম। মুহুর্তে আমরা বাবিল শহরে প্পोছিনাম। সেখান্ন দেখি দুইটি লোক মস্ঠক নীচের দিকে এবং পা উপর্রে দিক্ে থাকা অবস্शায় বুলন্ত রহিয়াহে। তহারা आমাকে বনিল, ঢুমি কোন উদ্দেশ্য নইয়া आসিয়াছ? आমি

 आมि তাহাদের পরাম্শ মানিতে অসপ্পতি জানাইলাম। তাহরা বলিল, 'তবে @ উনানঢির কাছে গিয়া উহাতে পপশাব কর। आমি উহার কাহू গিয়া ভत্যে পেশাব না করিয়াই ফিন্রিয়া

 কর নাই। या® দেশে ফির্রিয়া যাঁ।। कুফ্র্রী করিও না।' আমি जাহাদের পরামশ্শ মানিতে অসপ্ি জানাইলাম। তাহরা বनिন, 'তবে এই উনানচির কাছছ গিয়া উহাত্ত পেশাব কর।’ आ্মি উशার কাছে crলে উয়ে আমার লোম শিহহ্রিয়া উঠিন। आমি পেশাব না কর্রিয়া তাহাদের निকট ফिর্রিয়া आসিলাম। বनिলাম, ‘পশাব কর্রিয়াছি। তाহরা বলিল, কি দেথিলে? আমি বলिनाম, কিছूই না। তাহারা বनिन, 'তুমি মিব্যা কথা বলিত্ছে। তুমি পেশাব কর নাই। যাও দেশে ফিন্রিয়া যাও। কুফ্রী করিও না। তুমি কিতুু শেষ প্রান্ঠ আসিয়া গিয়াছ। অর্থাৎ তোমার ঈমান চनिয়া यাইবার উপক্রম হইয়াছে। आমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জাनाইলাय।

তাহারা বनिन-বেশ, তব্বে এই উনানটির কাছে গিয়া উহাত্ পেশাব কন্ন। আমি উহার
 দেহের মধ্য হইতে বাহির ইইয়া जাকাশা উধাও হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদের নিকট ফির্রিয়া
 দেখিয়াছ্, তাহ বলিनाম। তাহারা বলিল, ‘এইবার সত্য বनिয়াহ। ম্তকাবৃত অশ্ষারোহী ব্যক্জিটি ইইতেছে তোমার ঈমান। উহা তেযার মধ্য ইইতে বাহিন ইইয়া গিয়াছে। এখন দেলে

ফিরিয়া যাও।’ আমি আমার সঙ্গী ত্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, ‘আল্মাহ্র কসম! আমি কিছूই শিখি নাই এবং কিছুই জানি না। তাহারা আমাকে কিছুই শিখায় নাই।’

সে বলিল-‘না; না; তোমার শেখা হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে তুমি যাহা ঘটাইতে চাহিবে, তাহাই ঘটিবে। লও এই গমের দানাটি লও। উহাকে লইয়া বপন কর।' আমি উহা তাহার নিকট হইতে লইয়া বপন করিলাম। অতঃপর বলিলাম, 'মাটি হইতে ফুঁড়িয়া বাহির इও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, ‘পাতা ছাড়াও।’ উহ্হ তাহাই করিল। আমি বলিলাম, ‘পাকিয়া যাও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'Єকাইয়া যাও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পিষিয়া আটা হইয়া যাও।’ উহা তাহাই হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ‘রুটি ইইয়া যাও।’ উহা তাহাই হইয়া গেল। আমি যখন দেখিলাম যে, আমি যাহা ঘটাইতে চাই তাহাই ঘটিয়া यায়, তখন আমি লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। হে উম্মুল মু’মিনীন! আল্লাহৃর কসম! আমি উক্ত यাদু আর প্রয়োগ করি নাই এধং করিবও না।’

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন আবূ হাতিমও উপরোক্ত রাবী রবী‘ ইব্ন সুলায়মান হইতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ততে তাহার রিওয়াত্যেতে নিস্নোক্ত অতিরিক্ত কথাগুলি উল্লেথিত রহিয়াছে :

হযরত আয়েশা (রা) বলেন-অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি সাহাবীদের নিকট তাহার সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করিল। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকানের পর তখন বেশী দিন অতিবাহিত হয় নাই। বিপুল সংখ্যক সাহাবী তখন মদীনায় উপস্থিত। কিন্তু, তাঁহারা তাহাকে কি সমাধান দিবে তাহা బুँজিয়া পাইল না। তাঁহারা সকলে এই ভয়ে ভীত ছিল যে, তাহারা কোন ফতোয়া দিনে উহা ভ্রান্তও হইতে পারে। তবে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) অথবা তাহার কোন এক সহচর ত্ত্রীলোকটিকে বলিয়াছিল-‘আহা। তোমার মাতা-পিতা অথবা উভয়ের একজন यদি জীবিত থাকিত!'

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যত্ম রাবী হিশাম বলেন-‘আমাদের অবস্থা এই শে, শ্ত্রীলোকটি আমাদের নিকট আসিয়া ফতোয়া প্রার্থনা করিনে আমরা যামীন হইয়া তাহাকে ফতোয়া দিতাম।’ রাবী ইব্ন আবূय-यানাদ বলেন, হিশাম বলিতেন-‘সাহাবীগণ হিলেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। তাঁহাদের মধ্যে ছিন তাকওয়া ও পরহেযগারী। আমাদের নিকট অনুর্রপ কোন মহিলা আসিয়া ফতোয়া প্রার্থনা করিলেে আমরা অঞ্ঞ ব্যক্তিগণ না জানিয়া না বুবিয়া অনুমাহনর ভিত্তিতে ফजোয়া দিয়া আঅ্মপ্রসাদ লাভ করিতাম।’ উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

## যাদুর প্রভাব

যাদুর কমতা কতটুকু? এই বিষঢ়ে বিশেষজ্ঞদের মৃ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যাদু প্রকৃতই এক বস্তুকে অন্য বস্থুতে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে। তাহারা হযরত আয়েশা (রা) হইঢে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতणিকে নিজেদের অভ্মতের সমর্থনে পেশ করেন। উক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেথিত ইইয়াছে যে, যাদুকর মহিলাটি একটি গমের কণাকে বপন করিয়া যাদুর সাহাভ্যে সজে সগ্গে উহা হইতে গাছ ও ফন উৎপন্ন করিয়াছিল। ইহা ম্বারা প্রমাণিত হয়, বস্তুকে প্রকৃতই পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে রহিয়াছে।

কাছীর (১ম খબ্ড)——৭

আরেকদল বিশেষজ্ভ বােন-‘এক বস্তুকে প্রকৃতই অন্য বস্তুতে পরিনবর্ত্ত কর্য়য়া দিবার
 ইত্যাদির মনে এক বস্তুকে অन্য বস্তু হিসাবে প্রতীয়মান করিরে পারে। ইহারত দর্শক. শ্রোত! ইত্যাদি ব্যক্তি پধু এক বস্তুকে অন্য বস্তুর্ণপে কল্পনা করে, যাদুর কারণে তাহারা ভ্রান্ত ধারণায়
 পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না!' তাহারা কুরুআন মজীদের নিস্নেক্ত -আয়াতদ্বয়কে নিজ্রেদ্রের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মৃসা (আ)-এর প্রাত্পক্ষ যাদুকরদের যাদুর বর্ণনা প্রদান প্রসছ্গে বলিতেছেন ঃ
 (যাদুকররা) লোকদের চক্ষুকে বিএ্রান্ত করিয়া দিল এবং তাহাদিগকে ভীত সম্ভ্রস্ত করিয়া দিল। আর তাহারা মহা এক যাদু উপস্থৃপিত করিল।

তিনি আরিও বলিতেছেন :
( নিকট প্রতীয়মান হইইতেছিল যে, "উহা (যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত সর্প সদৃশ বস্ুু) দৌড়াইতেছে।

উপরোক্ত আয়াত্দ্যয় দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনিবার কোন ক্ষমাত যাদুর মধ্যে নাই। উহা তুধু মানুষের খেয়াল ও ধারণার মধ্যে বিল্রান্তি সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট এক বস্তুকে অন্য বস্তুর্ণপে প্রতীয়মান করিবার ক্ষ্মতা রাথে।

একদল তাফসীরকার বলেন-কুরআন মজীদে উল্ধিখিত বাবিল শহরটি দীনাওয়ান্দ (ديـناونـد)'রাজ্যে অবস্থিত বাবিল নহে, বরং উহা ইরাকে অবস্থিত বাবিল। সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকার উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছ্নে। তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে' হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি পেশ করেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বাবিল শহরটি ইরাকে অবস্থিত বাবিল। আবূ সালেহ গিফারী ইইতে ধারাবাহিকভাবে আমার ইব্ন সা‘দ মুরাদী, ইব্ন লাহীআ ও ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার, ইব্ন ওয়াহাব, আহমদ ইব্ন সালেহ, আলী ইব̣ন হুসাইন্ ও ইমাম ইবিন আবূ হাত্মি বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ সালেহ গিফারী বলেন :
‘একদা হयরত আলী (রা) সফরের অবস্থায় বাবিল শহরের মধ্য দিয়া যাইত্তছিলেন। এই সময়ে মুয়ায়যিন অসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইবার কথা জানাইল। তিনি তথায় নামায আদায় না করিয়া শহর অত্ক্রিম করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর মুয়ায়যিনকে নামাযের ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং শহরের বাহিরে নামায আদায় করিিলেন। নামায শেষ করিয়া বলিলেন-আমার হাবীব নবী করীম (সা) আমাকে কবরস্থানে ও বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিযেষ করিয়াছেন। বাবিল শহরে নামায আদায় কর্রিতে নিষেধ করিবার কারণ এই বে, উহা একটি অভিশপ্ত শহর।

- আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ইব্ন সা‘দ মুরাদী, ইব্ন ওয়াহাব, ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার, সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন :
‘এ্দা সফরের অবস্থায় হयরত আनী (রা) বাবিল শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছ্হিলেন। এক সম<়ে মুয়ায়যিন আসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইবার কথা জানাইন। তিনি
 ইকামত fিত্ বনিলেন এবং শহর্রে বাহিরে নাময় आদায় করিলেন। নামাय লেষ কর্রিয়া

 উश একটি ना नতত্াপ শহর।

অাবূ সালেহ গিফারীী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্ন শাদাদ, ইয়াহিয়া ইব্ন
 ইব্ন দাউদ হইচে বর্ণিত পূর্বোক রিওয়াফ্য়णি বর্ণনা করিয়াছছন। টক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম
 ক্েেনর্রপ মন্তব্য করেন নাই। উক্ত রিওয়ার্য়ত ঘারা প্রমানিত হয় বে, বাবিল শহরে নামাय







 आगिয়ाছি। অভএব, তूমি কুফ্র করিও ना।"
 উব্বাদ, রবী ইব্ন आनাস ও आবূ জ'ফ্য রাযী বর্ণনা করিয়াছেন :

 কর্রিয়াছিলেন। जाাদিগকে পৃথিবীতে जবঢীর করিবার পৃর্বে তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই প্রিশ্রুত্তি গহণ কর্রিযাছিলেন বে, जाহারা এই কথা না বनिয়া কাহাকেও যাদ্র শিষ্ম দিবে না






উক্ত আয়াতংংশ্র ব্যাথ্যায় সুদ্দী বলেন-'তাহাদের নিকট কেহ যাদু শিিিতে আসিলো তাহারা তাহাক এই উপদেশ দিতেন-'তুমি কুফ্রী করিও না। আময়া পরীক্কার মাধ্যম ไৈ
 ছাই-এর গাদা দেখাইয়া বনিতেন-‘‘ই ছাইর্যের গাদায় পেশাব কর।’ সে উহাতে পেশাব করিলে তাহারা মধ্য হইতে একটি ন্র বা জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে উধাও হইয়া यাইত। উক নৃর বা জ্ঘোতি ইইতেছে তাহার উমান। অতঃপর ধ্ধোয়ার ন্যায় কালো একটি পদার্থ তাহার

কান ও অন্যান্য ছিদ্দ দিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করিত। উক্ত পদার্থটি হইতেছে আল্মাহর গযব। সে পেশাব করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে উহা জানাইলে তাহারা তাহাকে যাদু শিক্ষা দিত।’

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকতাবে হাজ্জাজ ও সুনায়দ বর্ণনা করিয়াছেন यে, কাফির ছাড়া অন্য কেহ যাদু শিখিবার সাহস করিতে পারে না।
 উল্লেথিত فتـنة শব্দের অর্থ হইত্তে পরীক্ষা।

কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { وتد فـتـن النــاس فـى ديــنهم } \\
& \text { وخلى ابـن عفان شرا طويـلا }
\end{aligned}
$$

‘আর লোকেরা নিজেদের দীনের বিষয়ে পরীক্ষায় পতিত হইন। তাহারা হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে কঠিন বিপদে একাকী ছাড়িয়া দিল।'

আল্লাহ् ত‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর কথাকক উদ্ধৃত করিয়া বনিতেছেন :
إِنْ هِى الالَ فِتْنَتُنْ
 যথাক্রমে ‘পরীক্ষা’ ও ‘পরীক্ষা করা’ অর্থে ব্যবহ্তত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণিত করেন লে, 'যাদু শিক্ষা করা কুফর।' বে ব্যক্তি यাদু শিখে সে কাফির। তাহারা নিম্নেক্ত হাদীসকেও নিজ্েের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন :

হযরত আব্দুন্নাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, ইবরাহীম, আ'মাশ, আবূ মুজাবিয়া, সুহান্মদ ইব্ন মুছান্না ও হাফিজ আবূ বকর আল বায়যার বর্ণনা করিয়াছেন :

एযরত আব্দুন্নাহ (রা) বলেন-‘বে ব্যক্তি গণকের কাছে অথবা যাদুকরের কাছে যায় এবং গণক বা যাদুকর যাহা বলে তাহা বিশ্যাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রতি কুফ্রী করে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহার সমার্थক একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।
 মার্রতের নিকট হইতে এইর্রপ যাদু শিখিত যাহা দ্বারা তাহারা অসৎ ও অন্যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে। তাহারা যে যাদু শিখিত, উহা দ্বারা স্বামী-ন্ত্রীর পারশ্পরিক ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট কর্রিয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিত।' বলাবাহহ্য, ইহা শয়তানের কাজ: হयরত জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে তালহা ইব্ন নাফে‘, আবূ সুফিয়ান ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : শয়তান পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া স্বীয় অনুচরদিগকে লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। जাহার যে অনুচরটি লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার কার্ৰ্য অধিকতর সাফল্য অর্জন করিতে পারে, সে তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় ও স্নেহভাজন হইয়া থাকে। একজন অনুচর আসিয়া তাহাকে জানায়, ‘আমি অমুক লোকটির পিছনে লাগিয়া তাহাকে দিয়া

এই (অশ্লীন) कথা বলাইয়া ছাড়িয়াiি।' শয়তান তাহাকে বলে, 'তুমি কিছূই কর নাই।' আরেকজন অনুচর আসিয়া তাহাকে জানায়, আমি অমুক লোকটির পিছনে লাগিয়া তাহার ও তাহার আপনজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি। ইহা তনিয়া শয়তান তাহার প্রতি অত্ত্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়। সে তাহাকে বলে, হ্যা, তুমি একটি কাজের মত কাজ করিয়াছ।'

यাদুর সাহাय্যে স্বামী--্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা ও বিচ্ছেদ ঘটানো হয় কিক্পে? যাদুর সাহায্যে স্বামী বা শ্ত্রীর নজরে ত্ত্রী বা স্বামীকে কুৎসিত প্রতীয়মান করা হয়। অথবা একজনের মনে অन্যজনের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। ফনে তাহাদের মধ্যে অবনিবনা ও বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়।

শব্দার্থ : الـمرء অর্থাৎ পুরুষ লোক। উহার বিপরীত লিহ্গের শক্দ হইত্তে
 কোনটি হইতে বহৃবচন শব্দ গঠিত হয় না। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 কোনক্রমে কাহাকেও ক্ষত্মিস্ত করিতে পারিত না।'
 অনুসারে।'
 অবস্থিত প্রতিবক্ধকতকে আল্মাহ্ ত‘আলা দূর্র কর্রিয়া দিবার কারণে।’

হাসান বসরী উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ‘আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে চাহিতেন, তাহাকে যাদুর সাহাভ্যে ক্ত্খিস্ত করিবার' জন্যে যাদুকরকে ক্ষ্ত দিতেন এবং যাহাকে চাহিতেন না, তাহাকে উহা দ্বারা ক্ষত্গ্র্ত করিবার জন্যে যাদুকরকে ক্ষ্মতা দিতেন না। यাদুকররা यাহা করিত, তাহা আল্মাহ্র ফ্ষমতা প্রদানের কারণেই করিত। আল্লাহ্র ক্ষমতা প্রদান ব্যত্রেকে তাহারা কাহাকেও ক্ষত্গিস্ত করিতে পারিত না।' অন্য এক বর্ণনা অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় হাসান বসরী বলেন : ‘যাহারা যাদু শিখিত, উহা তাহাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ক্ষ্গ্থিস্ত করিত না।'
, जर्थाৎ याহারা यাদু শিখিত, উহা তাহাদের দীনকে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চরমভাবে ক্ত্গিস্ত করিত। উহা তাহাদের বে উপকারে আসিত ঋতির তুলনায় তাহা কিছুই নহে।
 করীম (সা)-এরর প্রতি ঈমান না আनिয়া তৎপরিবর্তে ঢাঁহার বির্রেদ্ধে যাদু প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের জন্যে যে আখিরাতের নিআমতের কোন অংশ নির্ধারিত নাই, তাহা তাহারা বেশ ভানক্রপেই জানে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেন-خَلَق অর্থাৎ, অংশ, হিস্সা।'




 "প্রদান কর্রিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহার জন্য আখিরাতে কোন দীন নাই।' कাতাদাহ হইতে
 ইয়াহৃদীদিগকে আল্লাহ্ ত'আলা বে আদেশ।, উপদেশ ও সতক্কীকরণ বাণী শ্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা জানে বে, যাদুকরের জন্যে আখিরাতের নিআমতের কোন অংশ বা হিস্সা नाই।
 তৎপরিবর্তে মে যাদুকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা নিশৰয় বড় নিকৃষ্ট জিনিস। আহা! তাহারা যদি বুঝিত।
 তাহারা যাদুর পথ গ্রহণ না করিয়া यদি ঈমান আনিত এবং অন্যায় ও পাপ ইইঢে দুরে থাকিত, তবে উহা যাদুর পথ অপেক্ষা অধিকতর মগলময় হইত। আহা! তাহারা যদি বুঝিত।

অনুর্রপভাবে আল্নাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিতেছেনন :

‘আর যাহারা জ্ঞানের অধিকারী তাহারা বলিল, ধ্বংসের দিকে যাইও না। বে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাহার জন্যে আল্লাহ্ বে পুরক্কার রাখিয়া দিয়াছেন, উহা উত্তম। ওৰু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণকেই ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।'

যাদু শেখা কি কুফর? याদুবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করা কুফর কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্বযুগীয় একদল ফকীহ বলেন, 'যাদ্কর ব্যক্তি কাফির।' ইমাম আহমদ ইইইতে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা الـى اخــر الايـة এই আয়াতকে নিজেদের অভিমতের পক্ষে পেশ করেন। উক্ত আয়াতে যাদুকরদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ ‘যদি তাহারা ঈমান আনিত।’ উহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাদুকর ব্যক্তি মু’মিন নহে।

আরেকদল ফকীহ বলেন, যাদুকর ব্যক্তি কাফির নহে; তবে তাহার অপরাধ মৃত্যুদণযোগ্য। যাদুকর ব্যক্তির শাস্তি হইতেছে মৃত্যুণ। তাহারা ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ কর্ত্রক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়্যেতকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন :

বাজালা ইব্ন আবাদা ইইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনিয়া, ইমাম শাফেউ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বাজালা ইব্ন আবাদা বলেন, ‘একদা হযরত উমর (রা) লিখিয়া পাঠাইলেন, ‘তোমরা প্রতিটি পুরুষ যাদুকর ও নারী যাদুকরকে হত্যা করিও।' ইহাত আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করিলাম।' ইমাম বুথারীও উক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।
 তাঁহার প্রতি যাদু প্রয়াগ করিল। তিনি তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলে তাহাকে হত্যা করা ইইল।

ইমাম আহমদ বলেন : ‘তিনজন সাহাবী হইতে সহীহ সনদে বর্ণিত রহিয়াছছ যে, তাহারা যাদুকরকে মৃত্যুদণ দিবার পক্ষে ফতোয়া দিয়াছ্নে।'
‘হযরত জুনদুব ইযদী (রা) হইইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'যাদুকরের শাস্তি হইতেছে তরবারী, দ্বারা তাহার গর্দান कাটিয়া দেওয়া।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত রিওয়ায়েতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত ইইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। উহার অন্যতম রাবী ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম একজন দুর্বল রাবী। উক্ত রিওয়ায়েতটি প্রকৃতপক্ষে হযরত জুনদুব ইযদী (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে হাসান কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, ইমাম তাবারানী উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে হযরত জুনদুব ইযদী (রা) হইতে হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে যে, ওলীদ ইব্ন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল। সে তাহাকে যাদুর খেলা দেখাইত। সে একটি লোকের মস্তককে কাটিয়া ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। অতঃপর লোকটির নাম ধরিয়া ডাক দিত। তাহাতে তাহার মস্তক পুনরায় ধড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইত। দর্শকগণ সবিস্ময়ে বলিত, ‘সুবহানাল্মাহ! এই লোকটি মৃতকে জীবিত করিতে পারে।’

একদা জনৈক নেককার মুহাজির তাহাকে (অর্থাৎ তাহার ভেক্কিবাজীকে) দেখিন। পরের দিন সে গোপনে একখানা তরবারী সঙ্গে লইয়া তাহার ভেল্ধিবাজী দেখিতে আসিল। यাদুকর যাদু প্রদর্শন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আকস্মিক হামলা চালাইয়া তাহাকে খতম করিয়া দিল। সে বলিল, সে यদি সত্যই মৃতকে জীবিত করিতে পারে, তবে নিজেকে জীবিত করুক। অতঃপর সে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া ওনাইল ঃ

মুহাজির লোকটি যেহেতু ওলীদ ইব্ন উকবার নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া লোকটিকে হত্যা করিয়াছিল, তাই তিনি তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। অবশ্য, ওলীদ পরে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হারিছা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইমাম আবূ বকর খুল্মাল বর্ণনা করিয়াছেন : 'জনৈক আমীরের নিকট একজন খেলোয়াড় ছিল। সে তাহাকে খেলা দেখাইত। একদা হযরত জুনদুব (রা) তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।’ রাবী বলেন-‘আমার মনে হয়, খেলোয়াড় লোকটি যাদুকর ছিল।'

ঊপরে যাদু ও যাদুকরের প্রতি হযরত উমর (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-এর যে আচরণ ও মনোভাব উল্লেখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন-‘যে যাদু শিরক, তাহারা সেই যাদুর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহৃণ করিয়াছিলেন।' আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ আব্দিল্নাহ রাयী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছছন : ‘মু’তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা যাদুর অস্তিত্ই স্বীকার করে না। তাহাদের কেহ কেহ যাদুর অস্তিত্ণ স্বীকারকারী ব্যক্তিকে কাফির বলেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, যাদুকর ব্যক্তি যাদুর সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে এবং মানুষকে গাধায় ও গাধাকে মানুষে রূপান্তরিত করিতে পারে ।' তাহারা বলেন-‘যাদুকর যখন তাহারা যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন আল্নাহ্ তা‘আলা এক.বস্তুকে অন্য বস্তুতে র্ণপান্তরিত করিয়া দেন। উহা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সৃষ্টিতে নক্ষত্র বা আকাশের কোন হাত নাই। তাহাদের সৃষ্টির কোন ক্ষমতা নাই।' পক্ষান্তরে দার্শনিকগণ, জ্যোতিষীগণ এবং নাস্তিকগণ বলেন-‘ক্ষত্র ও আকাশের সৃষ্টি ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকে।'

আহলে সুন্নাত সম্প্রদায় স্বীয় দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেন :
(আর তাহারা (याদूকরর (যাদুর) সাহায্যে আল্নাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ক্ষত্গ্গিন্ত করিতে পারে না।'

উক্ত আয়াতাংশে একাধারে যাদুর অস্তিত্ূ এবং উহার দ্বারা একমাত্র আল্মাহ্ কর্তৃক বস্তুর মক্বে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এইর্রপ রিওয়ায়েতও বর্ণিত ইইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহা তাঁহার দেহে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করিয়াছিল।

তাহা ছাড়া হযরত আয়শশ (রা) হইতে বর্ণিত ব্যবিলন শহর হইতে আগত যাদুবিদ্যা গ্রহণকারিণী শ্ত্রীলোকটির ঘটনাও এই স্থলে স্মরণযোগ্য।

এতভিন্ন যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ বাহক যে বিপুল সংখ্যক ঘটনা বিবৃত হইয়া থাকে, তাহাও এই স্তলে স্মরণযোগ্য।

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন-‘যাদু শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্ত নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে একমত যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। কারণ, বিদ্যা সে যে বিদ্যাই হউক না কেন, মূলত একটি সম্মানীয় ও গৌরবময় ভি;নিস।' আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

位 অধিকারী, তাহারা আর যাহারা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, তাহারা এই উভয় শ্রেণী কি পরম্পর সমকক্ষ হইতে পারে?"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইলম, জ্ঞান ও বিদ্যার উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্যের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানের মাহা়্ম্যের বর্ণনায় তিনি নির্দিষ্ট কোন জ্ঞানকে উল্লেখ করেন নাই, বরং:সকল জ্ঞানের মাহাত্য্যকে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ওধু জায়েযই নহে; বরং ওয়াজিব। কারণ, আল্মাহ্র নবীর মু‘জিযাকে সঠিকভাবে চেনা প্রত্যেক মানুষের জন্যে ওয়াজিব ও জরুরী! আল্লাহ্র নবীর মু‘জিযাকে সঠিকভাবে চিনিতে হইলে মু‘জিযা ও যাদু এই উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যকে ভালরূপে জানিতে

ইইবে। উভয্যের মধ্যকার পার্থক্যকে ভানরূপে জনিতে হইলে উভ্য়ের প্রত্যেকট্টিকে ভানর্রপপ
 জরুকী ।

ইমাম রাবীর উপরোত্ত অভিমতের বিরুদ্ধে বনিবার মত ক<্যেকটি কথা র্রহিয়াছে। याদুবিদ্যা শিক্ষ করা जन্যায় বা অসপত নহে, এই কথা দ্বারা ইমাম রাযী যদি বুঝাইতে চাহিয়া
 সম্প্রায়ককে তাহার বিকৃদ্ধে উপস্থাপিত করা যথেষ। কারণ, যুক্বিবাদী মু'তািিলা সশ্প্রদায় यাদুর অস্তিত্কেই স্বীকার করে না। যাহার অস্তিত্ নাই, তাহ শিক্ষা কর্রিবার অ্র্লই आলে না। অতএব, ইমাম রাयীর উপরোত অতিমত যুক্তিম ধ্ধোপ টিকে না।

ইমাম রাयী यদি স্টীয় বাক্য দ্যারা এই কथা বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন বে, যাদু বিদ্যা শিফ্ছা করা শরীীাতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে, তবে তাহার সম্মুেে নিম্নোক আয়াত টপস্खাপন করা যায় :


উক্ত আয়াত যাদুর নিদ্দা বর্ণিত হইয়াছছ।
এত্দাতীত সহীহ হাদীলে বর্ণিত রহিয়াছছ : ‘‘ে ব্যক্তি গণক বা জ্যোত্বিীর নিকট গমন করে, লে ব্যক্তি মুহা্মদ (সা)-এর উপর অবতীণ্ণ কিতাবের প্রতি কুফর্রী করে।'
 সে ব্যক্তি যাদু করে।


 পোষণ কর্রেন, অনথায় নহে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অথবা তাহাদের অধিকাংশ কোথায় ু্রকমত্ প্রকাশ করিয়াছেন?

ইমাম রাবী यাদূবিদ্যাক্ মহতী বিদ্যা বলিবার পক্ষে বে আয়াতটি পেশ করিয়াছেন, উशাতে যাবতীয় ইনম ও বিদ্যার প্রশংগা বর্ণিত হয় নাই; বহং উহাতে ৫২ু দীন ইসলামমর প্রশং্গা বর্ণিত হইয়াছে।

ইมাম রাযী বলিয়াছেন, 'যাদুবিদ্যা শিষ্প করা ছাড় মু'জিযা ও যাদूর মধ্যকার পার্থক্যকে জানা সষ্ভবপর নহে।' তাঁার উক্ত উক্তিটি জ্রান্ত। নবী করীী (সা)-এর প্রধান মু'জিষা হইচেছে ক্রজান মজীদ। সক্লেই জানেন বে, यাদুবিদ্য্য শিক্ন করা ছাড়াই ক্রুজান মজীদ ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা সশ্শুণ সষ্বপর। কুরজান মজীদ বে একটি মু'জিমা, ইহ বুঝিবার জন্যে
 মুসলমান यাদুবিদ্যা শিক্কা করা ছাড়াই বুঝিতে সক্ষম ছিলেন এবং আছেন ভে, কুরজান মজীদ অকটি মহা মু'জিযা। আল্নাহৃহ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
কাशীর (১ম ચ) -৭৭

প্রথম প্রকার ঃ ：্রথম প্রকারর যাদু হইতেजে নকক্র প্জারীাদর गাদু। নক্ষত্র পৃজারীরা



 অரহাদ্দগকে নিরুত্তর কর্রিয়া দিয়াছিলেন।
（मृर्य ও नफ्षख्वরাজির প্রতি
 পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে। পুস্তকটি ইমাম রাযীই প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। নঋক্রপৃজ্জারীরা কিক্గপ，কোন পথে，কোন্ প্রক্রিয়ায় কোন্ নক্ষত্রকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় आবেদন－নিবেদন জানায়，जাহা উক্ত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াてছ। উছাতে তাহাদদর আকীদা－বিশ্বাস，কার্যকলাপ্，লেবাস－পোশাক ইত্যাদিও বর্ণ্তত ইইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন－＇ইমাম রাयী পরবর্তীকালে ৫ সকল বিষয় হইতে তওবা করিয়াছিলেন！’ आবার কেহ কেহ বালन－‘’ইমাম রাयী তওবl করিবেন কেন？তিনি কি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন？তিনি ওখু নক্ষত্রপূজারীদের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের আকীদা বিশ্ব：স，কার্যকলাপ্র ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আকীদা বিশ্বাস，কার্यকলাপ ইত্যাদিকে তিfন এ্র্ণ করেন নাই।
f্বিতীয় প্রকiর ：দ্বিতীয় প্রকারের যাদু হইতেছে－यাহারা স্বীয় আজ্মার দৃছ়তার সাহায্যে অপরের অন্তরকে প্রজবাব্বিত করে，তাহাদের যাদু। ইমাম রাযী বলেন～＇মানুষের মনের বিশ্বাস ও বারণা তাহার দেহ ও দৈহিক আবস্থাকে প্রजাবান্বিত করিয়া থাকে। একটি লোক বিস্তৃত্ত ভূমির উপর শা｜য়িত একটি কাষ্ঠ দঙ্জে উপর দিয়া সহজেই হাঁটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু，সেই কাষ্ঠ দভটি নদীর উপর সাঁকো হিসাবে স্থাপিত হইলে সেই বাক্তিই উহার উপর দিয়া নদীী পার হইতত অপারগ হয়। এইর্রপ কেন হয়？এইর্রপ হইবার ঋরণণ এই ভে，কাষ্ঠ দতের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিতে ইচ্ুুক ব্যক্তির মনে দুই অবস্থায় দুই র্পপ ধারণা বর্তমান থাকে। প্রত্যেকটি ধারণা जার্রের দেহ ও দৈহিক কর্ভ্যের উপর স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম রাস্দী
 ঝরা রোগের রোগীর পক্ষ নোহিত বস্টুর দিকে তাকান্গা কতিকর। তেমনি মৃন্মী রোপাত্রান্তের জন্য অতিশ！় উজ্জূল অशবা ঘূর্ণায়সান বস্তুর প্রতি তাকানো ক্কতকর। উহার কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে বে，মানুষের অন্তরের ধারণা তাহার শরীর ও শারীরিক অবস্থার উপর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে।＇
¡মাম রাযী আরজ‘বলেন－‘বিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে এক্যত শে，নজর নাগা（অর্থাৎ কোন বগ্গুরু প্রতি কাহারো কুদৃষ্টি পড়িবার কারণে ফ্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া）একটি বাত্তব ও প্রকৃত বিযয়।’ ইমাম রাযীী উক্ত অভিমভের সমর্থনে নিম্নেক্তু সহীহ হাদীসটি পেশ করা যায় ：

नবী করীম（সা）বनिয়াছেন－＇নজর লাগা বাস্তুব ও সত্য বিষয়। তকদীীর थদি পরিবর্তিত হইঁ．তরে নজর লা্িিনার কারণণৃই পরিবর্তিত হইঙ！
 থ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার কার্যে কোন কোন যাদুকরের আज্মা জড় উপকরণণর সাহাযা थহৃ:

 তাহারা জড় উপকরণেের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় কার্য সশ্পাদন করিয়া থাকে। পক্ষাত্রের শ্যে সকক यাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী নরে, তাহারা স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে জড় উপকর়ুগ্য় সাহাय্য গ্রহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আত্যা কখন শক্তিশালী এবং কখন দুর্মল হইয়া থাকে? আত্ম যখন দেহের উপর প্রভ্রুত্ণ ও আধিপত্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করে এবং উক্ত ক্ষমতারে: উহার উপর প্রঢ়োপ করে, তখন উহা শক্তিশালী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা যতক্ষ্ণ উপরোক্ত ক্ষ্মতা অর্জন করিতে সমর্থ না হয়, ততক্ৰ উহা দুর্বল থাকে। মনে রাখিত়ে হইরে, দুর্বল আ丬্যার নিজের দেহের বাহিরে কোনর্পপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার কমতা থাটে না। আত্ম কিসে উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে? আত্মা কম খাদ্য খাইয়া এবং মানুচের্য সহিত কম মেলামেশা করিয়া উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। মনে রাখিতে হৃইরে, শক্তিশালী আற্মা দেহ ও অন্যান্য জড় পদার্থ্থে সহিত যতটুকু সাদৃশ্য ও.সম্পর্ক রাথে, তদপেক্কা অধিকতর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাথে আV্ঘিক জগতের আज্মাসমূহের সহিত। শক্তিশালী আज্মা বেন্স आण্মিক জগতের অধিবাসী আफ্মা। তাহা উহা জড় জগতের উপর অধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-"ইমাম রাयী এই স্থলে যে যাদুকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, উহা হইতেছে আা্মার এক ‘বিশেষ অবস্থা’ ম্বারা অপরের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। উক্ত বিশেষ অবস্থার দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে।

প্রথম শ্রেণী : এই অবস্থাটি শরীআত সম্মত অবস্থা। উহা আল্নাহ্র ওলীর আ丬্মার মধ্যে সৃষ্টি ইইয়া থাকে। উহা দ্বারা সে অপরের মনে বদ কাজ হইতে বিরত থাকিবার এবং নেক কাজ করিবার অনুকূন প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা উম্মতে-মুহার্মদিয়ার ওলী আল্লাহ্গণের কারামাত। উহা আল্লাহ্র নি‘আমাড়।

দ্বিতীয় শ্রেণী : এই অবস্থাটি শরীআত বিরোধী অবস্থা। উহা আল্লাহ্র শক্রুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তির শেষোক্ত অবস্থার অধিকারী হওয়া আল্লাহর নিকট তাহার প্রিয় হইবার লক্কণ বা প্রমাণ নহে। বিপুল সংথ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জাল অनৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে; তথাপি সে আল্ণাহ্র শক্রু। তাহার উপর আল্লাহ্র লা‘নত বর্ষিত হউক। মোটকথা এই যে, আল্ধাহ্র নাফরমানী করিয়া কেহ তাঁহার ওলী হইতে পারে না। সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইলেও না।

ইমাম রাযী যদিও উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর অবস্থাকে যাদুর অন্তর্গত করিয়াছছন, তথাপি শরীআতের পরিভাষায় উহাদের প্রথম অবস্থাকে যাদু বলা হয় না। শরীআতের পরিভাষায় উহ: ‘কারামাত’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার ঃ তৃতীয় প্রকারের যাদু হইতেছে পৃথিবীতে বসবাসকারী আঘ্মর সাহাফ্য়


জ্বিন ও কাফির জ্জিন। কাফির জ্রিনই শয়তান নাম্ম পরিচিত। আকাশের অধিবাসী আপ্যার

 অধিকচর সহজ। কারণ, পৃথিবীর অধিবাभী আv্মার সহিত তাহার সাদ্শ্য ও ন্নকট্য অধিকতর।
 श्रীबার করেন না।

পৃথিবীবাসী আ|্মার সহিত সংয্যো স্থাপন করিতে হইলে মানুষকে কোন না কোন আমল

 পার্র।' এই প্রকার্রে যাদু العزائ (হिপনোটিজম) নামে অडिरिত হইয়া থাকে।

চতুন্থ প্রকার ঃ চতুর্থ প্রকারের যাদু হইত্তেছে দৃষ্টি বিভমমূলক যাদা! এই প্রকারের যাদুৰে
 ঘটনারাপে প্রতীয়মান করে। এই প্রকারের যাদুতে যাদুক্কর দর্শককর দৃষ্টিকে বিশেষ একটি

 উহা তহার দৃষ্টিতে নিজের প্রতি নিবদ্ধ রাখিতে পার্র না। এইরূপে যাদুকর মখন দেধে বে, তাহার দর্শকের দৃষ্টি ও মনোয়োগ অन্য সকন বিষয় হইতে সশ্শুর্ণ নিলিলি হইয়া পড়িয়াছে,


 দেখিলে এইরপই ঘট্য়া থাকে এবং ঘটা প্বাজাবিকও। जাবার যাদুকর কথনও ক্যনও দর্শকের



 প্রতারিত করিয়া কোন দৃশ্যমান কার্ব্রে পৃর্ববর্তী কারণকে অদৃশ্যে তৃরিত গতিতে সস্পন্ন করিয়া
 श্शানে অথবা স্বল্প আলোকিত অক্ককারময় স্থানে যাদুকরের অবস্शান দর্শকের দৃষ্টিকে বিজ্রান্ত করিবার কার্যে যাদুক্রকে সাহাযা করিয়া থাকে। अধিক আলো দর্শককর দৃষ্টিকে নাপসা করিয়া দেয়। आবার আনোর স্বब্পত তাহাকে পকৃত মট্না ধর্রিয়া ফেনিতে বাধা দেয়।
 মূসা (আ)-এর বিক্ণদ্ধে প্রদর্শিত যাদু উপরোক্ত শ্রেণীর যাদু ছিন। যাদুকরদদর যাদুর সাপ প্রকৃতপক্ষে দৌড়াইতেছিন না; কিষ্মু তহারা কৌশলে দর্শকের দৃষ্টিকে বিज্যান্ত কর্রিয়া উহারক ধাবমান বলিয়া তাহার সমूথে প্রতীয়মান কর্য়াছিন।'

আল্নাহ্ ত'আলা বলিত্ছেন :

‘যখন তাহারা (যাদুর সম্প্পকে) নিক্ষেপ করিল, তথন তাহারা লোকদের চক্ষুকে যাদুগম্ত করিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রন্ত করিয়া দিল। আরা তাহারা এক যাদুই উপস্থাপন করিল।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিতেছেন :
 প্রতীয়মান হইল যে, উহা (সাপ) দৌড়াইত্ছে।"

পঞ্চম প্রকার : পঞ্চম প্রকারের যাদু হইতেছে জ্যামিতিক নিয়মে বিন্যস্ত একাধিক বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত বিশ্ময়কর ঘটনা। यেমন ঃ কত্তুলি জড় বস্তুর সমনয়ে একটি অশ্বারোহী মূর্তি নির্মাণ করা ইইল। মূর্তিটির হাতে একটি শিছা রহিয়াছে। তাহাকে কাহারও স্পর্শ করা ছাড়াই সে এক ঘন্টা পর পর উহাকে বাজায়। রুমীয় মৃর্তিসমূহ এবং ভারতীয় মূর্তিসমূহ এই শ্রেণীর যাদুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল মূর্তির কোন কোনটি এত নিখুঁতভবে নির্মিত ছিন যে, দর্শক উহাকে মানব মৃর্তি বলিয়া ধরিতে না পারিয়া রক্তগোশ্তে গড়া প্রকৃত মানব মনে করিয়া বসিত। (মানব মৃর্তি ছাড়া অন্যান্য মৃর্তির বেলায়ও অনুর্রপ কথা প্রবোজ্য।) ইহা বিম্ময়কর নয় কি? নিচয়ই বিম্ময়কর এবং অত্যন্ত বিম্ময়কর। আর সেই করণেই উহা এক প্রকারের যাদু। ফিরাউনের সম্মুথে যাদুকরগণ কর্ত্র্ প্রদর্শিত যাদু এই পর্যায়ের যাদু ছিল।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-ইমাম রাযী উপরোল্নেখিত বাক্যে ফিরাউনের যাদুকরদের यাদুর বিষয়ে তাফসীরকারদের ব্যাথ্যার প্রতি ইপ্তিত করিয়াছেন। কোন কোন তাফ্সীরকার বলেন-'ফিরাউনের যাদুকররা তাহাদের রশি। ও লাঠির মধ্যে পারদ ভরিয়া দিয়াছিল। পারদের কারণে উহারা সর্পিল গতিতে আঁকা-বাঁকা ইইয়া সশ্মুখে অগ্গসর হইতেছিল। ইহাতে দর্শকের নিকট এইর্রপ প্রতীয়মান হইতেছিল যে, উহারা প্রকৃত সাপ। আর প্রকৃত সাপ বলিয়া উহাদের মধ্যে স্বভাবতই প্রাণশক্তি রহিয়াছে। সেই প্রাণশক্তির জোরেই উহারা দৌড়াইতেছে।'

ইমাম রাयী বলেন-‘বিভিন্ন শ্রেণীর ঘড়ি ও সেইগুলির বিশ্ময়কর নির্মাণ প্রক্রিয়া এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারী ভারী বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাইবার বিদ্যাও এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত।' তিনি আরंও বলেন-‘প্রকৃতপক্ষে সেইগুলিকে যাদু বলা यায় না। কারণ, উহাদের কারণসমূহ জানা রহিয়াছে। বে কেহ সেই কারণসমূহ জানিয়া লইয়া সেইতলিকে নির্মাণ করিতে পারে।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-এ্রীী্টানরা জনগণকে প্রতারিত করিবার উफ্দেশ্যে তাহাদের ধর্মর্যাজকগণ কর্তৃক প্রयুক্ত বিভিন্ন প্রতারাণমূলক কৌশন এবং ব্যবস্থাও উপরোক্ত প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ ্র্রীন্টান পাদ্রীগণ জেরুজালেম শহরে অবস্থিত তাহাদের গীর্জার ঝাড় বাতিতে গোপন প্রক্রিয়ায় আগुন জ্বালায় এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে, উহা ধর্মীয় সু‘জিযা ভিন্ন অন্য কিছू নহে। ইহাতে তাহারা মনে করে, ঝাড় বাতিখুি গীর্জার বাতি বলিয়া কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ধর্মীয় অলৌকিক কারণে উহা সময়মত আপনিই জৃলিয়া উঠে। পাᄂ্রীগণ অবশ্য স্বীকার করেন শে, তাহারা জনসাধারণকে তাহাদের ধর্মে অধিকতর শ্রদ্ধাশীল করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিiয়া থাকেন।

মুসলমানদের মধ্যে কারামিয়া (الكر امـية) নামক একটি সম্প্রদায় আVছ। একটট বিষয়ে ঊপরোক্ত পাদ্রীঢদর সহিত এই কারামিয়া সস্প্রদায়ের লোকদের মিল রহিয়াছে। তাহারা মানুযের মতে জান্নাতের নিআমতের লোভ এবং নোযত্রে শাস্তির ভয় আনিবার জন্যে এবং নেক কাজের প্রতি আ|্গহ ও বদ কাজ্রে প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিবার জন্য মিথ্যা হাদীস বানাইয়া প্রচার করাক্ক জায়़য ও হালাল মরে করে। অথচ নবী করীম (সা) বলিয়াছ্ন- ‘শে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া আমার নামম মিথ্যা হাদীস রচন্া করে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা ঠিক করিয়া রাখ্।। নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছ্ছন-‘তেমরা আমার নিকট হঁতত হাদীস ※নিয়া (লোক্দের নিকট) উशা বর্ণনা কর; কিন্ুু, আমার নারে মিথ্যা হাদীস বানাইও না। বে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বানায়, সে দোযত্থ প্রবেশ করিবে।'

 বাসায় থাকিয়া কাতর স্বরে অস্ষুট আওয়াজ করিতে ঈনিল। অতঃপর সে দ্থেলি, উহারা जসহায় কাতর আওয়াজ তনিয়া অন্যান্য পাথী উহার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীন হইয়া পড়িয়াঢে। তাহারা উহার বাসায় যয়তুন ফন্ন নিক্ষেপ কর্রিতে ল্গিলল যাহাতে উহা ভক্ষণ করিয়া বাচ্চাটি ফ্মেধা মিটাইতে পারে। এতদ্দর্শন সন্ন্যাসী একটি ফন্দি বাহির করিল। जে একটি পাথির মূর্তি বানাইল। উহার অভ্যন্তরভাগ ঙন্য রাখিল। যাহাতে উহার মব্ব্য বাতাস ঢুকিতে পারে। সে উহাকে এইরাপে নির্মাণ করিল বে, ইহার পেটের মধ্যে বাजাস ঢুকিলে উহা হইতেত ফীণ আওয়াজ বাহির হয়। অতঃপর সে একটি কুঠরির মধ্যে পাখির মূর্তিটিকে টাসাইয়া রাখিয়া কুঠরির মধ্যে বসিয়া গেল এবং লোকদের মধ্য্য প্রচার করিতত লাগিল বে, কুঠরিটি জটৈক নেককার পুরোহিতের কবরের উপর নির্মিত। যয়তুন ফল পাকিবার মৌসুমে সে উক্ত মূর্তিটির দিকে একটি জানালা খুলিয়া দিল। ফढে উহার ফাঁপা পেটের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া ফীণ আওয়াজ উৎপন্ন করিতে লাগিল। অন্যান্য সমগোত্রীয় পাখী উক্ত ফ্ষীণ ও করুণ আওয়াজ শুনিয়া ভাবিল, পাথীটি বড় ছ্ুধার্ত; তাই এইর্রপ করুণ স্বরে আওয়াজ বরিত্তেে।’ তাহারা উহার প্রতি সদয় হইয়া বিপুল পরিমানণ পাকা যয়ত্ন ফল্ন উক্ত কুঠরিরি উপর নিক্ষেপ কর্রিতে লগিিল। জনসাধারণ ৫ধু সেখাতে বিপুন পরিমাণ যয়তুন ফলন দেথিত, কিন্ুু টহা কোথা
 ‘ইহা এই কবরের বাসিন্দা নেককার পুরোহিতের কারামাতের কারঢণণ এখাতন আসিয়া থাকে।’ ইহাতে জনসাধার্ণ ভক্তি心ে গদ গদ ইইয়া তथায় হাদীয়া তোহফা দিতে লগিল। আর সন্ন্যাসী উহা দ্বারা উদরপৃর্তি করিরত লাগিন। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র লা‘নত বর্ষিত হॅত্ থাকুক।

যষ্ঠ প্রকার ঃ একথা অন্বীকার করিবার উপায় নাই শে, আল্লাহ্ তা‘আলা বিভিন্ন দ্রব্যের মব্ব্য বিভিন্ন ক্র, বৈশিষ্ট্য ও ঔুণাশণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। উদাহরণ স্বর্तপ চুম্বক লোহার कथा উল্লেখ করা যায় ! উহা অन্য লোহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়। যাহা হউক, যাদুকর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ক্ষ্তার অধিকারী বিভিন্ন দ্রব্যের ককেশশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের মনে বিশ্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-কোন কোন লোক বিভিন্ন দ্রব্য (বেমন ঃ বিশেয প্রকারের তেল, গাছ-গাছড়া ইত্যদি) দেহে প্রয়োগ করিয়া আণজেনে মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যায় অথবা সর্প

বিয শরীীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কিন্তু, উহা তাহাদের কোন w্ষি করিরে পারর না। লোকক ইহা দদেথিয়া আশর্বান্তিত হইয়া য়ায়। তাহারা দাবী করে, ‘আমরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী।
 नোকদের মন তাহাদ্দর প্রতি আধ্যা্্িক ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উढে। উক্ত কার্যাবনী এবং অनুরূপ অनান্য কার্य যাদুর অন্তর্ভুক।

সপ্তু প্রকার ঃ সপ্তম প্রকাত্রর যাদুর ভিত্তি ইইতেছে মিথ্যা। যাদুকর দাবী করে-‘‘ে ইসমে আ‘জম জানन। উহার সাহায্যে সে জ্রিনকে নিজেের অধীন ও আজ্ঞাবহ কর্गিয়া লঁইয়াছছ। বশীকৃত জ্বিনকক সে यাহা কর্রিতে বলে, সে তাহাই করে।' দুর্বলচেতা ব্যক্তিগণ তাহার দাবীকক সত্য মढन করিয়া তাহাকক অরল⿵কিক শকক্তির অধিকারী ভাব। जাহাদের মন जাহার ভর্যে ভोক থাকে। এইর্দপ ভয়ের সুর্যোগে যাদুকর তাহারদর দ্বারা यাহা চাদে তাহাই করায়। এই প্রকারের
 অভিহ্তি হৃইয়া থাকে।

आমি (ইব্ন कাছীর) বলিতেছি-यাহারা মনস্তুত্ত বিশারদ, তাহারা স্বীয় মনস্ত্তাত্ত্বিক জ্নানের সাহয্যে সহজেই দুর্বলঢেতা মানুযকক চিনিয়া লইढে পারে। এই শ্রেণীর যাদুর আরেক নাম

 বিরুচ্ধে অপরকে উতক্তজিত করিয়া দিবার প্রক্রিয়া। এই প্রকারের যাদু লোকদের মধ্ব্য বহুল প্রচনিিত।

आমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-চোগলাথারী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত্।
এক, অসৎ উদ্দেশ্যে চোগল্থোরী কর্যা। এই প্রকারের চোগলখখারীতে ব্যক্তি নিছক অপরের ক্ষতি করিবার উफ্দেশ্য্ এরের বিরুদ্ধ অপর্রের কান্ন সত্য-মিথ্যা কथা লাগাইয়া তাशাদদর মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়। সকল ফকীহদের মতে ইহ হারাম ও কবীরা ঔনাহ।

দুই, লোক্দের মধ্যে বিশ্শষত মু’সিনদের মধ্যে পারশ্পরিক মহব্বত বা বনিবনা অनিবার

'যে ব্যক্তি সৎ উর্দেশ্য লইয়া চোগলহখোরী করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নাহে।' অথবা কাফিন্রদের মট্্য অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করিয়া মুসলমানদের आফ্মরক্ষাকে সহজ করিবার
 আসিয়াছছ : 'যুদ্ধ ইইতেছে প্রতারণা।' হযরত নাঈম ইব্ন মাসউদ (রা) বিথ্যাত আহযাচবর

 গোতত্রের কান্ন অসত্য কথা লাগাইয়াছিলেন। ইহাতে কাজও হইয়াছিল। তাঁছার চোগলতখারীর
 নিয়াছিল। পরিণতিতে তাহারা পরু্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও ছুভ্প হইয়া গিয়াছিন। ইহা আক্রান্ত নিরপরাধ মুসলমানদের আত্জরক্ষাক সহজ করিয়া দিয়াছিল। বন্া অনাবশ্যক यে, চোগনখ্যারী একটি বুদ্ধিনির্ভর বিদ্যা বটট। চোগলঢথারী করা বে কোন ল্লোকের পক্ক সন্ভবপর হয় না। এক্মাত্র সূশ্মবুদ্ধির মানুষই চোগলরোরী করিতে পারে এবং করিয়া কৃতকার্य হইঢত পারে।

 সবษলিকেই সিহ্র বনা যায়। তিনি সিহ্র্র শক্রের বুৎপক্তিগত অর্থ অনুসার্র উন্নেথিত
 বিষয়, यাহার কারণ সূশ্ষ, গোপন ও হহস্যাবৃত হইয়া থাকে। হাদীস শর্রী<ख আসিয়াছে-

السحرى অর্থ লেহরী । ভেহেহু লেহীী রাত্রিন লেষভাগে অন্ধকারে খাওয়া হয, তাই উহা
 উহার সহিত সশ্থৃক নাড়িখলি অতিশয় সৃক্ষ, তাই উহা, السحر নামে অভিহিত ইইয়া থাকে।

 Gर्थाৎ नবী কडীী (সা) आমার ফুসফুস ও বুকে ঠেস লাগাইয়া ইন্তিকান করিয়াছেন।

आब्बाञ् তাজালা বলেনঃ
隹 नোকদের চক্ষু হইতে ঘটনার প্রকৃত কারণকে নুক্যায়িত ও রহস্যাবৃত রাখিল। আল্মাহৃ अধिकতর छ্ణাनের অধিকারী।

ইমাম আবৃ 'আপ্পিন্নাহ কুরতুীী বলেন-‘আমরা বিশ্ধাস করি, যাদু একটি বাচ্তব বিষয়।

 বলেন-'याদू অবাস্ত্ব বিষয়, উহার কোন অব্তিত্র নাই। উश্ মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছू নহহ!’ ইমাম কুরতুবী আরও বলেন-হাত সাফাইর সাহাব্যে जุরিত গখিত কোন ঘটনা ঘটাইয়া তত্ত্র-মম্রকে উহ্হার কারণ হিসাবে বর্ণনা কর্রিয়া দর্শকের মধ্যে বিশ্ময় উৎপন্ন করা অক প্রকার্রের যাদু। ইব্ন ফারিস বলেন-ইমাম কুহতুবীর উক্ত মত্তব্য সাধারণ লোকের মত্তব্য

 याদू। आবার, বিম্যয়ক্ क্ষমতার অধিকারী বিভ্ন্ন ওষ্ এবং তেলও যাদ্। এত্দ্যতীত যাদুর
 কন্ীী (সা)-এর এই বাণী সমক্ধে একদन ব্যাখ্যাকার বনেन, উश প্রশংসামূनक। আর্রেকদन ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা নিন্দামূनক। উঁহাতে বাকচাতুর্ব্যের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছ্। তিনি बনেন্-"উক্ত হাদীলের লেব্যো্ত ব্যাখ্যাই ত্দ্ধ ও সঠিক। কারা, বক্টার বাকচাহুর্य মিথ্যাকে ल্রাতার নিকট সত্য বनिয়া প্রতীয়মান কর্রিয়া থাকে। নবী কীীম (সা) বলেনः
 বিপক্ষের যুক্তিন উপর নিজের যুক্তিকে জয়ী কর্যিয়া দিবার ফনে আামি তাহার পকে রায় দিব।'

ওযীর আবুল মুজাফ্ফার ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইবৃন হুরায়রা স্বীয় مذاهب الاشر افـ (জ্ঞানীগণের মাयহাবসমূহের পর্যালোচনা) নামক পুস্তকে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ভিন্ন অন্য ইমামণ এই বিষয়ে একমত যে, যাদু একটি বাস্তৃব বিষয়। উহার অস্তিত্ রহিয়াছে।’ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, 'যাদুর কোন অস্তিত্ণ নাই। ইহা প্রতারণা মাত্র। যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা এবং উহা প্রয়োগ করা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্ব্য মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন :
‘যে ব্যক্তি যাদু শিখে ও উহা প্রয়োগ করে, সে কাফির।’’ ইমাম আবূ হানীফার জনৈৈ শিষ্য বলেন, याদুর ক্ষতি হইতে আ丬্ররক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উহা শিক্ষা করা কুফর নরে; কিন্তু, উহাকে জায়েय বা উপকারী মনে করিয়া শিক্ষা করা কুফর। এইর্ণপে यদি কেহ বিশ্বাস করে বে, ‘জ্বিনেরা তাহার মে উপকার করিতে চাহে, তাহাই করিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি কাফির ইইয়া যাইবে।'

ইমাম শাফেঈ বলেন-‘কেহ যাদু শিখিলে আমরা তাহাকে শেখা যাদুর বর্ণনা দিতে বলিব। তাহার বর্ণনায় यদি জানিতে পারি যে, সে কুফরী আকীদা পোষণ করে, তবে আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব। যেমন কেহ यদি ব্যবিলন শহরের অধিবাসীদের ন্যায় বিশ্বাস করে যে, সৃর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান সাতটি তারকা মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে এবং উহাদিগকে পূজা করিলে উহাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তাহা হইলে সে কাফির হইয়া যাইবে। অথবা যদি তাহার বর্ণানায় জানিতে পারি বে, সে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে না। কিন্তু, यাদু শিক্ষা করাকে সে জায়েय মনে করে, তবুও আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব।’

ওयীর ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ বলেন-অতঃপর প্রশ্ন দেখা দেয়, যাদুকর ব্যক্তিকে কি শ্বু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণেই হত্যা করা যাইবে? ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র) বলেন-‘্যা; যাদুকর ব্যক্তিকে ৩ধু তাহার যাদু শিথিবার এবং উহাকক প্রয়োগ করিবার কারণেই হত্যা করা যাইবে এবং হত্যা করিতে হইবে।' ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করিলে ওখু তখনই তাহাকে হত্যা করা যাইবে এবং হত্যা করিতে হইবে। এইর্পপ না হইলে তুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রর্যোগ করিবার কারণে তাহাকে হত্যা করা যাইবে না। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন-যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহাব্যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে, ইহা প্রামাণিত ইইবার জন্যে স্বয়ং তাহার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন থাকিবে না।

যাদুকর ব্যক্তিকে হত্যা করা হইলে তাহার হত্যাকে কোন্ শ্রেণীর হত্যা বলিয়া ধরিতে ইইবে? ইমাম শাফেঈ (র) ভিন্ন অন্য ইমামগণ বলেন-তাহার হত্যাকে ح (শাস্তিমূলক হত্যা) বলিয়া ধরিতে ইইবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন-‘তাহার হত্যাকে قصـاص (হত্যার পরিবর্তে সম্পাদিত হত্যা) বলিয়া ধরিতে হইবে।’

যাদুকরের তওবা কি (সরকারের নিকট) গৃহীত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)-এর অভ্মিত এই বে, 'यাদুকরের তওবা গৃহীত হইবে না।’ ইমাম শাফেঈ (র) এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র) বলেন-‘যাদুকরের তওবা গৃহীত হইবে।'







 ইমাম বলেন-‘পুরুষ যাদুকরের প্রতি থ্রযোজ্য আইনই তহরর প্রিত প্রযুক্ত হইনে।’ আল্মাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 ¡ব্ন হাম্বল), আবূ বকর गারূীী ও জাবূ বকর অলীল বর্ণনা করিয়াছছন বে, যুহরী বলেন-‘মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করিতে হইবে; কিন্ভূ মুশরিক যাদুকরকক হত্য! করা যাইবে ना। काরণ, একদা জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা নবী করীম (না)-এর প্রতি যাদ প্রয়োগ করিয়াছিল; কিত্ভু তিনি তাহাকে হত্যা করেন নাই।

ইমাম কুরতুবী ইমাম মালিক (র) সম্ষক্ধে বর্ণনা করিয়া:ছন বে, তিনি বলিয়াহছন-‘জ্জিমী (มুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) যাদুকর স্বীয় যাদু দ্ধরা কোন লোককক মারিয়া ফেলিলো তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।' জ্রিম্যী যাদুকর যদি কাহারও প্রতি যাদু প্রর়োগ কর্রে ঊবং উহাতে यদি লোকটি মারা না যায়, তবে তাহার বিষড়ে কি ব্যবস্शা গৃইীত হইবে-রে সম্বক্ধে ইযাম মালিক (র) হইতে ইব্ন খুআয়েय মিনদাদ দুইর্পপ ফতোয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একয্nপ ফত্তায়া ঃ "তাহাকক তওবা করিতে বলা ইইবে। তওবা করিলে ভাল ; নতুবা হত্যা করা হইবে: অন্যরপপ ফতোয়া ঃ ‘সে ইসলাম শ্রহণ করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তাহাকে হত্যা করা হそবে।

মূসলমান যাদুকরের•যাদুর মর্ব্য $\sqrt{\prime \prime}$ কুফরী কালাম বর্তমান থাকে, তবে ইমাম চতুুয়় এবং অন্যান্য ফকীহ্র মতে সে কাফির ইইয়া যাইবে। তাহার নিজ্রেদের অভিমতের় সমর্থনে निস্নাক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেন :
 যাদু শিঙ্ষ করিবার কার্यকে 'কুফর’ নামে অর্ভিহিত করা হইয়াচে।

ইমাম মালিক (র) বলেন-‘মুসলিম যাদুকরের কার্যকলাপে কুফরী প্রকাশিত হইলে তাহার তওবা গৃহীত হইইবে না।' কারণ সে যিনদীক-বেদীন। পক্ষান্তরে, তাহার কার্যকলাপে কুফরী প্রকাশিত ইইবার পৃর্বে जে তওবা করিলে আমরা তাহাকে গ্ণণ করিব। তবে স্বীয় যাদু দ্বারা সে কাহাকেও হত্যা করিলে তৎপরিবর্তে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

ইমম শাফৌদ (র) বলেন, সে यদি বলে-‘আমি নিহত ব্যক্তির প্রতি যাদু প্রয়োগ করিলেও উহা দ্বারা তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য আমার অন্তরে ছিন্ন না’ তবে তাহাকে অনিচ্ছাকৃত ২ত্যার সংঘটক ধরিতে হইবে এবং তজ্জনা ত:হার নিকট হইতে দিয়াত (হত্যার আর্থিক ক্ষতিপূরণ) আদায় করিতে হইবে।


 ফত্তায়া প্রদান করিয়াহেন। হাসান বনরী（র）উহা মাকর্রহ বলিয়াছেন। যুথারী শরীফে হযরত
 অরয করিলেন－হে আল্ন！হর রসৃল！आপনি（यাদুকরের নাহায্যে）যাদুকে নষ্ট কর্রিয়া দিরেন না কেন？নবী করীম（সা）বলিলেন－ঋন！আল্মাহু ত‘আলা অমাকে শিফা দিয়াঙ্গেন। আাার ভয় ইইল आমি ঊহা করিলে লোকদের সম্মুখে একটি অন্যারয়ের পথ খুলিয়া যাইবে।＇

ওহাব হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা ．করিয়াছেন যে，ওহাব বলেন－‘সাতটি বরুই পাতা ভালকূর্প বাটিয়া উহা পানির নহিত মিশ্রিত করতত অয়াতুল কুরসী পড়িয়া উহাতত ফুঁক দিয়া যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিক্ক উহা হইতে তিন ঢেক পান করাইয়া অবশিষ্টটুকু দিয়া অাহাক্ গোসল করাই大ে যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর হইয়া যায়। যাদুর সাহায্যে বে স্বামীকে তাহার 柔ৗর প্রতি বীত্তরাগ，বীতশ্পুহ্ ও অসন্তুষ্ট করা হয়，তাহার জন্যে উপরোক্ত ব্যবস্থাটি বিশশশ উপকারী।＇

आমি（ইব্ন কাছীর）ব／্িিতেছ্－যাদুর প্রভাব দুর করিবার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হইতেছে উক্ত উদ্দেশ্যে আল্মাহ্ তা‘আলা কর্তক অবতীর্ণ নূরাদ্বয়—সূরা ফলাক ज সুরা নাস गাহা নামে পরিচিত। নবী করীম（নi）বলিয়াছছন－‘সূরা ফালাক ও সূরা নাস্ তিলাওয়াত কর্ববার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আক্লাহ্ জা‘আলার নিকট আর্রয় লয়，সে ব্যক্তি সর্বোত্তম আশ্রয় গ্রহণকারী।’＇ আয়াত্রল কুরস্সীর তিলাওয়াডুও অনুরূপ উপকারী। কারণ，উহা শয়তান 心 উহার ক্ষতিকর থ্রভান দূর কর্কিয়া দেয়।

## মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ



 0

208．ছে ঈমানদারগণ！তোমরা ‘রাইনা’ বালিও না এবং তোমারা ‘উনयूরনা’ বলিও। आর তোমরা মনোযোগ দিয়া খন। অনন্তর কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাশি।
 হইতে তোমাদের উপর ভান কিছ্ম অবতীর্ণ হউক ঢাহা পছ্দ কর্রে না। জাল্লাহ যাহাকে

 কাজ্জে কাফিরদদর जনুক্রণ হইতে দৃরে থাকিতে বলিতেছেন এবং দিতীয়ট্তে তাহাদের


ইয়াহ्দীীণ নবী করীম (সা)-এর স্সহিত কথা বলিবার সময়ে কখनো কখনো দ্যর্থবোধক

 উভ্য় অর্থে ব্যবহার করিত। তাহারা বাহ হাবভাবে প্রকাশ করিত বে, উক্ত শদ্দকে তাহারা

 जর্থ হইতে পার।। প্রথম जর্থ ‘অপনি আমাদের কথার প্রতি কান দিন।’ দিতীয় जর্থ - ‘হে निর্বেধ‘! ইয়াহ্দীগণ নবী কনীম (সা)-এর প্রতি উক্ত শদটি ব্যাবহার করিত। তাহারা বাহাত

 অভিহিত ছিলেন না। তाহারা উহাকে উহার প্রথম্মাক্ত অর্থে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার
 করিয়া থাকে, উशা মু'মিনগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিবে-यদিও তাহারা উহাক্ অব্যभ|্যক অণ্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা আা্নাহ্ তাজালার নিকট পছ্দনীয় ছিন
 শক ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছ্ন।
 করিয়াহ্ন। তিনি অনাত্র বলিতেছেন :

"একদল ইয়াহদী (তাওরাতের্র) বাক্যাবनীকে বিকৃত কর্রিয়া দেয়। অর ঢাহারা বনে,

 ঊপহাস কর্রিয়া উহা বলিয়া থাকে। यদি তাহারা বলিত, ‘অমরা ఆनिनाম ও মানিলাম। आর
 আবেদন শ্রবণ কর্নন, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মসলজনক ও সঠিক হইত। কিত্হ

আল্লাহ্ তাহাদের কুফরের কারণে তাহাদের প্রতি না‘নত পাঠাইয়াছেন। অতএব, তাহাদের মধ্যে অन्र কয়জন ছাড়া অন্যদের কেইই ঈমান আনিবে না।"

কাফিরদের বাহ্ অনুকরণকেও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মু’মিনদের জন্যে পছন্দ করেন না। নিস্নেক্ত হাদীসে অনুকরণের ফল ও পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুনীর জারশী, হাস্সান ইব্ন आতিয়াযাহ, ছাবিত, আব্দুর রহমান, আবৃ নयর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছছন : ‘আমি তলোয়ারসহ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হইয়াছি। যতক্ষণ এক আল্লাহ্র ইবাদত পৃথিবীতে কায়েম না হয়, ততক্ষণ আমি যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। আমার বর্শার ছায়ার নীচে আমার রিয়ক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বে ব্যক্তি আমার নির্দেশকে অমান্য করিবে, তাহার জন্যে অপমান ও লাঞ্লনা নির্ধারিত রহিয়াছে। আর বে ব্যক্তি বে জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

ইমাম আবূ দাউদ উপরোক্ত রাবী আবূ নयর হাশিম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশে এবং আবূ নযর হাশিম হইতে উসমান ইব্ন আবূ শায়বার এই ভিন্নর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘বে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত ইইবে।'

উপরোক্ত হাদীসে কাফির জাতির কথাবার্তা, কার্যকলাপ, লেবাস-পোশাক, উৎসব-আনন্দ, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি যাহা আমাদের জন্যে হালাল নহে, সেই সবি বিষয়ে তাহাদের "অন্কুর্রণ করিতে আমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইব্ন মাআন এবং আওন এই উভয় রাবী হইতে অথবা উহাদেরই একজন ধারাবাহিকভাবে মুসইর, আব্দুল্নাহ্ ইব্ন মুবারক, নাঈম ইব্ন হাা্মাদ, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা একটি লোক হযরত আব্দুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট় আসিয়া বनিল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বनিলেন, ‘যথন তুমি আল্লাহ্কে বলিতে ওনিবে
 আল্লাহ্ ব্যেইানে ‘ক্র্র সম্বোধনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেইখানে হয় কোন নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন, না হয় কোন বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।'

খায়ছামা হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খায়ছামা বলেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ্
 পক্ষান্তরে তাওরাতে তিনি বনী ইসরাঈন জাতির মু’মিনদিগক্কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন-


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহান্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন-Licl, অর্থাৎ আমাদের কথা धনুন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন : ইয়াহুীরা নবী করীম (সা)-কে বলিত Liعا, অর্থাৎ আমাদের কথা ৩নুন। Liعi, শব্দটি عـطنـا শক্দের ন্যায়।
 আতিয়্যাহ आ!ওফী এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।'
 কथा বলিও না। অना এ́ক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, মুজাহিদ বनেনঅর্থাৎ তোমরা বলিও না যে, আপনি আমাদের কথা জনুন, আমরা আপনার কথ্থা শুনিব '’
 আলোচ্য অয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকক উহা ব্যবহার করিতে নিষেষ করিয়াছেন ।’

হাসান বসরী-'الرا 'रیইতেছে একটি উপহাসসূচক শব্দ। আল্লাহ্ ত|'আলা উহা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিতে সাহাবীদিগকে নিযেষ করিয়াছছন।' ইব্ন জারীর ইইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সখর বলেন -নবী করীম (সা) যখন পথ চলিতেন, তখন প্রয়োজনবোধে সাহাবীগণ পিছন দিক ইইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেন-‘আমাদের কথা ওনুন ।' আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূলের প্রতি এইর্দপ শব্দের প্রয়োগ পছন্দ করিলেন না । তিনি তাহাদিগকে উহা প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়া প্রয়োজনবোষে তৎপরিবর্তে ‘আমাদের দিকে তাককান’ ইহা বলিতে নির্দেশ দিলেন।'

সুদ্দী বনেন-‘বনূ কায়নুক গোত্রের রিফাআহ ইব্ন যায়দ নামক জনৈক ইয়াহুদী মাঝে মাঝে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিত। সে নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময় তাঁহাকে বলিত-

ا'আপনি আমার কথা 'ুনুন; আর অপমানিত না ইইয়া (কথা) তনুন।' মু’মিনগণ মনে করিতে লাগিন্न-‘এইরূপ কথায় নবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।' তাই তাহাদের কেই কেহ নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময়ে বলিতে লাগিলেন- اسـمـع غـيـر مـســـع 'आপনি অপমানিত না হইয়া ऊনুন।' উক্ত ব্যাখ্যাটি সূরা নিসায় উল্লেখিত ইইয়াছে। ইহাতে আল্গাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকক Liعl) (আমাদের কথা অনুন) বলিতে নিষেষ করিলেন।’ আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও প্রায় অনুরুপ কথা বলিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই শে, অল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি اع ا, শদ্দ ব্যবহার করিতে মু’মিনদিগকে নিষেষ করিয়াছ্নে। কারণ, আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি উক্ত শব্দ ব্যবহার করা তাঁহার নিকট পছন্দনীয় নহে। উক্ত্ত নিষেধ নিম্নাক্ত হাদীসে বর্ণিত নিষেধের অনুরূপ :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আञুরকে للكر (আञুর-লতা) বলিও না; বরং উহাকে الحبـلة (আञুল-লতা) বলিও। তোমরা বলিও না عبدـبى (আমার গোলাম); বরং বলিও فتای (আমার গোলাম)।'

এইরূপে বিভিন্ন শাব্দের প্রয়োগের বিষয়ে এতদ্ব্যতীত অন্যর্রপ নিমেধও হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে।

重 আহলে কিতাব ও মুশরিকদদর চরমম শ্র্রুতার কথ্থা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে উহাদের সহিত বন্ধুত্ করিতে নিমেধ করিত্তেছ্ন। উক্ত আহলে কিতাব ও মুশরিকদিগকে অনুকরুণ করিতে আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে নিভ্যে করিয়াছ্ন। উক্তু আয়াতে তিনি মু’মিনদিগকে প্রদ্তত তাঁহার শরীীআতের কথাও তাহাদিগকে শ্মরণ করাইয়া দিত্রেছন，যাহা তার্হািীপকক প্রদত্ত তাহার নি‘আমাত বটট।

## রহিতকরণ প্রসঙ্গ

##   （I．v） اللهِ مِنْ وَّلِّبِّ وَّلَّ نَصِيُرٍ

১০৬．आল্লাহ তাঁহার বাণী হইতে যাহা ঢাহেন র্থহিত কর্রেন অথবা বিস্মৃত কর্রেন উহার পরিবর্ত্ত উহার মত অथবা উহা হইতেও ভাল（বাণী）উপস্থিত্ত কর্রেন। তুমি কি জান না，নিচয় আাল্লাহ্ সকল কিছ্রু উপর ক্ষমতাবান？

১০৭．তুমি কি জাन না，নিচয় आসমাन ও यমীনের মালিকানা আল্লাহ্র？আর जোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও মদদ্গার নাই।
 ＂ـنَ
 কোন আয়াতকে তুলিয়া দেই। মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছ্থেন ঃ ட́
 ＂আদেশ－নিত্যে বা বিধি－বিধান পরিবর্তিত করি।＇মুজাহিদ উপরোত্ত ব্যাi্যা＜ক হ্যর্ত আবুল্লাছ ইব্ন মাসউদ（রা）－এর শিষ্যদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছছ্ন।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন－‘আবুল আनীয়া এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব করযীী ইইত্তে
 তোমারক কোন আয়াত ডুলাইয়া দেই।’
 আবূ হাতিম আতার উপরোক্ত ব্যান্যার এইর্গপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছছন বে，＇যদি আমি বিশেয়

কোন আয়াতকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করা বাদ দেই অর্থাৎ উহা তাহার উপর আদৌ নাযিলই না করি।
 ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি সুদ্দীর উপরোক্ত ব্যাথ্যার ব্যাখ্যায় বলেন-‘শেমন নিম্নোক্ত আয়তদ্বয়কে আল্নাহ্ তা‘আলা উঠাইয়া লইয়াছেন ঃ
(الشـيـن والشيـــة اذا زنـيـا فـار جـموهـا البتـة যিনা করে, তথন তোমরা তাহাদিগকে অবশ্যই পাথর মারিয়া হত্যা করিবে।) এবং لو كان (আদम সন্তান यদি দুইটি স্বর্ণ উপত্যকার মালিক হয়, তবে সে নিশ্য় উহার সহিত তৃতীয় আরেকটি পাইতে চাহিবে।)
 বিধানকে পরিবর্তিত করিয়া তদস্থলে অন্যরূপ বিধান প্রবর্তিত করি। যেমন, যদি আমি কোন হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, মুবাহকে নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধকে মুবাহ করি।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-‘এইর্রপ পরিবর্তন আদেশ-নিষেধ বিষয়ে হইতে পারে। তবে ইতিহাস বা ঘটনার বিষয়ে কোনর্রপ পরিবর্তন نست ঘটিতে পারে না।'
 অর্থাৎ সে কিতাবকে অন্য কাপজ ইত্যাদিতে লিখিয়া লইয়াছে। এইর্পপে হইতেছে কোন বিধানকে তুলিয়া দেওয়া। বিধানকে ঢুলিয়া নওয়া দুইক্রপ হইতে পারে। প্রথমক্রপ, বিধানের শব্দসহ উহা তুলিয়া লওয়া। দ্বিতীয়র্পপ, শব্দ রাখিয়া দিয়া ওধু বিধানকে তুলিয়া লওয়া।

মূলनीতি শাশ্ত্রবিদগণ (यাহারা ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন) النسخ (রহিতকরণ)-এর বিভ্নিন্নর্র সংজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত বিভিন্নর্রপ সংজ্ঞা প্রায় একক্রপ। উহাদের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ একেবারেই সামান্য। কারণ, শরীআতের পরিভাষায় النسـخ কাহাকে বলা হয়, তাহ বিশেষজ্ঞদের নিকট অবিদিত নহে। কেহ কেহ বলেন- النسـت 1 হইতেছে পৃর্ববর্তী কোন বিধানকে পরবর্তী কোন বিধানের সাহায্যে রহিত করিয়া দেওয়া বা তুলিয়া লওয়া।' উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সহজ বিধানকে তুলিয়া লইয়া তদস্থলে কঠোর বিধান প্রবর্তন করা, কঠোর বিধানকে তুলিয়া লইয়া তদস্থলে সহজ বিধান প্রবর্তন করা, কোন বিধানের পরিবর্তে নতুন কোন বিধান প্রবর্তন না করিয়া ঔষু বিধানটিকে তুলিয়া লওয়া
 নিয়মাবলী, উহার শর্তসমূহ ও প্রকারসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহশাশ্ত্র সস্পর্কিত মূল-নীতিশাস্ত্রের পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সালিমের পিতা হযরত आব্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, সুলায়মান ইব্ন আরকাম, আব্বাস ইব্ন ফ্যল, আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াকিদ, তৎপুত্র আবূ সুমবুল উবায়দুল্নাহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ দুইটি লোক নবী করীী (সা)-এর নিকট ইইতে একটি সূরা শিখিয়া উহা নামাযে আদায় করিত। একদ্দা তাহারা রার্রিতে নামাযে দাঁড়াইয়া উক্ত সূরা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু, তাহারা উহার একটি হরফও স্মরণ করিতে

 ঊহাকক বিস্মৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।＇রাবী বলেন－‘যুহর্রী এই আয়াতের অন্র্গত শদ্দের প্রথম নূন $;-ক ে$ পেশ দিয়া পড়িতেন।＇উক্ত রিওয়ায়েতের ন্ন্চ্যুতম রাবী সুলায়মান ইবিন আরকাম একজজন দूর্বল রাবী।

আবূ উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হানীফ ইইতে ধারাবাহিক্াাবব ইব্ন শিহাব．ইউনুস 氏 উকায়ল，লায়ছ，আক্রুল্লাহ ইব্ন সাল্ডেহ，আবূ উবায়দিল্লাহ নাসার ইব্ন দাউদ，আমাবারী ও



 উহা স্থগিত রাথি；অথবা यদি আমি উহার কার্যকরকরবের সময় পিছাইয়া দেই ।

হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ： （ আয়াতকে অর্পরিবর্তিত রাখিয়া দেই।＇

হযরত ইব্ন মাসউদ（রা）－এর শিষ্যদের নিকট হইতে মুজ্জাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন ：i
 কর্রিয়া দেই।＇
 কোন আয়াত্তে স্থগিত রাখি।＇
 না লইয়া ওধু উহার কার্যকরকরণকে স্থগিত করিয়া রাখি।’ সুদ্দী এবং রবী‘ ইব্ন আনাসও অনুরূপ ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

याহ्राক বলেন－ আয়াত রহিত করিয়া তদস্থলে অন্য＇এক আয়াত আনিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।
 করি i＇

হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জ্বায়র，হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত，ইসমাঈল（ইব্ন আসলাম），খাফ্ফাফ，খালফ，উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন ইসমাঈল বাগদাদী ও ইমাম ইব্ন অবূ হাত্মি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）বলেন－‘এ্কদা হযরত
 অর্থাৎ＇यদি আম্মি কোন আয়＇ত স্থগ্ডিত করিয়া রাখি।＇

 কাছীর（১ম খঙ্ড）—৭৯
 ভুলাইয়া দিতেন এবং র্তিন বে আয়াত চাহিতেন，উহা রাহিত করিয়া দিতেন।＇

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ，খালিদ ইব্ন হারিছ，সাওয়াদ ইব্ন আক্দুল্নাহ ও ইমাম ইব্ন জারীর ঘটিয়াছে যে，নবী কর্রীম（সা）কোন কিরাআত পড়িবার পর উহা ভূলিয়া গিয়াছেন ।

হযরত ইব্ন আব্বান（রা）হইতে ধ।রাবাহিকভাবে হাজ্জাজ（হাজ্জাজ জাযরী），মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র হাররানী，ইবৃন নুফায়ল，আবূ ছাত্মি ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছছন ：＇এইর্রপ ঘটনা घটিতত যে，নবী করীম（সা）－এর উপর রাত্রিতে ওহী নাযিল হইয়াছে আর দিনে তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আল্নাহ্ তা‘অলা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ：


ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি বলেন－‘উত্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আমার উস্তাদ আবূ জা‘ফঁর ইব্ন নুফায়ল আমাকে বলিয়াছেন，হাজ্জাজ অবশ্য হাজ্জাজ ইব্ন আরাতাত নহেন；বরং তিনি হাজ্জাজ জাযরী।＇

উবায়দ ইব্ন উমর বলেন－ட হইতে তুলিয়া লই।

কাসিম ইব্ন রবীআ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়ালা ইব্ন আতা，হাশ্রীম．ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কাসিম ইব্ন রবীয়া বলেন－‘একদা আমি रयরত সা‘দ ইব্ন আবি ওয়াকাস（রা）－কে
 পড়িয়া থাকেন।’’ তিনি বলিলেন－কুরআন মজীদ মুসাইয়্যেবের＂উপরও নাযিল হয় নাই আর



উক্ত রিওয়ায়েতটি হাশিমের মাধ্যমে আব্দুর রায়যাকও বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম স্বীয় ‘মুস্তাদরাক’ গ্রন্থে উহা কাসিম ইব্ন রবীআহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়া‘লা ইব্ন আতা， ও’বা，আদম ও ইমাম আবূ হাতিম রাयী প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন－‘উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তাবলীতে টিকে। তবে তাহারা উহা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই।＇

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন－‘মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব，কাতাদাহ এবং ইকরামা হইতেও সাঈদের（ইবনুল মুসাইয়্যেব）উক্তির অনুরুপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।＇

[^18]হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে ধারাবাহিক্গবে সাঈদ ইব্ন্ জুবায়র, হাবীব ইব্ন অ:ল্ ছাবিত, সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহইয়া ও ইমাম आহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইবุন আব্বাস (রা) বনেন- হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন : ‘আनী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী। এতদসত্তেও আমরা নিচয় উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করিব।’ উবাই বলেন-‘আমি याহা নবী কর़ীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে তনিয়াছি, তাহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না।’ অথচ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

相 হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাবীব, সুফিয়ান (ছাওরী), ইয়াহইয়া ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন : ‘হযরত উমর (রা) বলেন, উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী এবং আनী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। এতদসত্ত্বেও আমরা উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করিব।’ উবাই বলেন-‘নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে আমি যাহা ওনিয়াছি, উহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না।' অথচ আল্মাহ্ ত‘আলা বলেন-
 অধিকতর কন্যাণকর বিধান অথবা উহার সমান কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহা উপরোক্ত আয়াতাংশের উক্তর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আनীয়া বলেন :
四 অर्থाৎ. यमि आমि কোন আয়াত নাযিল করিবার "পর রহহিত করিয়া দেই অথবা কোন আয়াত নাযিল করা স্থগিত রাখি, তবে উহার পরিবর্তে উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অথবা উহার সমান কল্যাণকর কোন আয়াত নাযিল করি।’

সুদ্দী বলেনঅপেক্ষা অধিকতর কন্যাণকর আয়াত অথবা বে আয়াত নাযিল করা আমি স্থগিত রাখি, উহার সমতুল্য কন্যাণকর আয়াত নাযিল করি।'

কাতাদাহ বলেন :
 আদেশ ও নিষেষ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিবার বিষয়.বর্ণনা করিয়াছেন।



 এরং কাহাকেও বদবখত করেন, কাহাকেও সুস্থ রাঁখন এবং কাহাকেও অসুস্থ করেন, কাহাকেও ক্ষমতাবান এবং কাহাকেও ফ্মতাহীন করেন, উহাতে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না, সেইরূপপ তিনি স্বীয় বান্দাদিগকে যেইর্রপ নির্দেশ দিতে চাহেন, সেইরূপ নির্দেশ দেন। তিনি याহা হালাল করিতে চাহ্থন, হালাল কর্নেন এবং যাহা হারাম করিতে চাহেন, হারাম করেন। উহাতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা করেন, তদ্বিষয়ে তাহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না। কিন্তু বান্দাগণ যাহা করে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে (তাঁহার निকট) জওয়াবদিহী করিতে হয়। তিনি নসখ الـنسـخ বা রহিতকরণের মাধ্যমে বান্গাকে তথা বান্দার আনুগত্যকে পর়ীক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কোন কার্যের মষ্যে বান্দার মগল ও কল্যাণ নিহিত দেথিয়া বান্দাক্ উহা করিতত নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে উক্ত কার্य তাহার জন্যে অমঙলজনক ইইলে তিনি উহা করিতে তাহাকে নিষেষ করেন। কাজটি বান্দার জন্যে কখন মগলজনক এবং কখন অমগলজন্, সে বিষয়ে তিনিই বেশ ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। বান্দার নিকট আল্লাহ্র প্রাপ্য হইতেছে-তিনি তাহাকে যখন যেইর্রপ কাজ করিতে নির্দেশ প্রদান কররন, তখন সেইর্গপ কাজ করা।

ইয়াহুদীরা বলিত-আল্লাহ্ কোন আদেশ দিয়া উহা পরিবর্তন করিতে পারেন না, পরিবর্তন করা যুক্তিসগতও নহে আর বিধান সঙতও নহে। একদল ইয়াহুদী বলিত-‘আল্লাহ্র ক্কান আদেশ পরিবর্তিত হওয়া যুক্তিবিরোধী। তাহারা নিজ্রের দাবীর পক্ষে মিথ্যা ও ভ্রান্ত যুক্তিও উপস্থাপন করিত। আরেক-দল ইয়াহুদী বলিত-তাওরাতে লিখিত রহিয়াছে, আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ কখনও পরিবর্তন করেন না।’ তাহারা নিজেদের দাবীর পক্ষে মনগড়া কথা ‘তাওরাতের কथा नাম দিয়া প্রচার করিত। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উপরোক্ত অংশ আল্লাহ্ তা‘আলা ইয়াহুদীদের উপরোক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন-


এর ব্যাখ্যা ইইৰ্তেছে ঃ 'হে সুহাম্মদ! তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথ্বিীী অধিপতি একমাত্র আমি আল্মাহ! আকাশ, পৃথিবী এবং উহাতে অবস্থিত সৃষ্টির প্রতি যখন যে হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান দিতে চাহি, তখন সেই হকুম, আদেশ, নিষেষ ও বিধান দেই এবং यখন যে হুকুম, আদেশ, নিযেধ ও বিধান উহাদের উপর হইতে চুলিয়া লইতে চাহি, তখন সেই হুকুম, আদেশ, নিচেধ ও বিধান উহাদের উপর হইতে তুলিয়া লই। আমার কার্যে .কহ বধধা দিতে পারে না। আমাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না।'

অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-আলোচ্য আয়াতে আল্নাহ্ ত্‘‘আলা যদিও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন কর্করযয়া কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি উহা দ্বারা ইয়াহুদী জাতির একটি দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা বলিত, 'তাওরাততর কোন আদেশ,


夭িত্তিরে হযরত ঈসা (আ) এবং হয়ত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অমান্য করিয়াएছ। তাহার। উক্ত দাবীর ভিত্তিতে পবিত্র ইন্জীল ও কুরআন মজীদকে অমান্য র্করিয়াছে। তাহারা উক্ত দাবীর ডিত্তিতে উক্ত নবীদ্বয় এবং কিতাবদ্বয়ের প্রতি কুফর করিয়াছে! উক্ত নবীদ্বয় এবং কিতাবদ্দয় তাওরাতের কোন কোন আদেশ-নিশ্ষে এবং বিধি-বিধানকে রহিত করিয়া দিয়া তদস্থনে নত্রন आদেশ-নিষ্ষে এবং বিধি-বিধান লইয়া আসিয়াছিলেন।। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আनা ইয়াহুদীদের উপরোক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়। আথ্যায়িত কর্রিয়া বলিয়াছেন-‘আল্মাহ্ ত|আআল৷
 দিতে পারর না। এজন্যে তাঁহাকে কাহারও निকট জজয়াदनिইী করিতে হয় না। काরণ, একমার जिनिই সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই বিধানদাতা।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-ইয়াহুদীদের অন্তারর সত্য-বিদ্বেষই তাহাদিগকে আসমানী বিধানের রহিত হইবার যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত, পূর্ববর্তী যুগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ ত‘আলা তাঁহার বিভিন্ন আদেশ-নিবেষ ও বিধি-বিধানকে রহিত مـنسو خরিয়া fিয়াছেন। যেমন, আল্মাহ্ ত‘আলা হযরত আদম (ज़া)-এর শরীআতে তাঁহার পুত্রদের সহিত তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া হালাল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত বিধান রহিত করিয়া ভগ্নীকে বিবাহ করা ভাই-এর জনো হারাম করিয়া দিয়াছেন। বিথ্যাত মহাপ্লাবনের ঘটনার পর আল্লাহ্ ত'আলা হযরত নূহ (आ)-এর শরীআতে সকল প্রাণীকেই হালাল করিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি কোন কোন প্রীণীকে হারাম কনিয়াছেন। আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শরীআতে এক সাথে দুই বোনকে বিবাহ বস্গনে রাখা হালাল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাজরাত ও কুরআন মজীঢে উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় পুত্র যবেহ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উক্ত কার্য সম্পাদন করিবার পূবে তিনি উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। আল্লাহ্ ত‘‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির জনসাধারণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাহারা গো-বৎস পৃজা করিয়াহিল তাহাদিগকে হত্যা করিতে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে প্রায় নির্বংশ হইয়া যাইবার হাত হইতে বাচাইবার জন্যে ঊক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া নইয়াছিলেন। এইর্রপ আরও ঘটনা রহিয়াছে যদ্ধারা প্রমাণিত হয় যে, আল্নাহ্ ত'‘আলা ঢাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে রহিত করিয়া থাকেন। ইয়াহৃhীরা বে উহা জানিত না, তাহা নহে : উহা তাহারা জানিত। তথাপি তাহারা উহার জবাবে যাহা বলিত তাহা নিছক ঝগড়ার খাতিরে মু,খই বলিত। আসল সত্য জাহাদের ভালভাবেই জানা আছে। আর উদ্দেশ্য তো সত্যই। কারণ, তাহাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁহাকে অনুসরাণণর নির্দেশ সুবিদিত সত্য। তাহারা ইহাও জানে যে, মুহাম্মদের শরীআতই তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া আল্লাহ্র দরবারে কাহারও কোন আমল কবূল হইবে না। এই সব ভালভাবে জানা সত্ত্বেও তুধুমাত্র বিদ্বেযান্ধতাই তাহাদিশকে সত্য অনুসরণ ইইতে বিমুখ রাখিতেছে, ।

কেছ কেহ বলেন-পূর্বব্তী শরীআতসমূহ নবী কর্মী (সা)-এর নবূওতের পূর্ব পর্যন্ত নময়ের জন্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। নবী করীম (সা)-এর आগমনের পর সেইত্তেলা বহানই ছিল না। অতএব তাঁছার আগমনের পর সেই সকল শরীআত রহিত হইবার প্রশ্নও থাকে না।

তाराরা বলেन s खেমন আगাদিগকে "রাত্রি পর্যন্ড সময়ে’ রোর্যা রi্খিভ্রে নির্দেশ দিয়াছেন। রাত্রির কোন অংশ রাত্রি পর্যন্ত সময়ের অন্তর্ড্রক্ত নহে। সেইক্রপ পৃর্ববর্তী শরীআতস্মূহকে আল্লাহ্ ত‘‘আলা ‘নবী করীম (সা)-এর নবূఆত পর্যন্ত নময়ের জন্যে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। নবী করীীম (সা)-এর নবূওতের সময়ের কোন্ অংশ ‘তাহার নবূওত পর্যশ্ত সময়ের’ অত্ত্ভুক্ত নহে। তাই পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ তাঁহার নবূঞতের সময়ের কোন অংশ বহানই ছিল না। অতএব তাঁহার আগমনে উহা রহিত خ منس হইবার প্রশ্নই উঠে না।'

কেহ কেহ বলেন-'পৃর্ববর্তী শরীআতসমূহের জন্যে কোন সময় সীমা নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং উহা নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পরও বহান ছিল। তাঁহার নবূওতের পর আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের বিধানসমূহ রহিত করিয়া দিয়াছেন।’

উপরোক্ত দ্বিবিধ বক্তব্যের বে বক্তব্যটিই সঠিক ও হদ্ধ হউক না কেন, নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর তাঁহাকে মানা এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনা সকল মানুষের প্রতি ফরय। এতদ্ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আল্লাহ্ ত‘আলা পৃর্ববর্তী উম্মতদিগকে নবী করীম (সা)-কে মানিবার জন্যে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন। তमনুসারেও ইয়াহৃদীরা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে আদিষ হইয়াছে।

এথন আবার النسسخ (রহিতকরণ) সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। আলোচ্য আয়াতদ্মে আল্নাহ ত‘আলা ইয়াহুদীদের দাবীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা বলিত-আল্মাহ্র বিধানে কোনর্পপ পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না।’ আল্লাহ্ ত‘আলা রनিতেছেন-সকল ক্রতার মালিক আল্লাহৃ। তিনি পরিবর্তন আনিতে পারেন এবং আনিয়া
 তাহার বিধান প্রদানের অধিকার এবং ক্মতা তাঁহারই)। এতদ্ব্যতীত ‘সূরা আল ইমরান’ এর প্রথমদিকে আল্লাহ ত‘আলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে উদ্লেশ্য করিয়া বনিয়াছেন :

উক্ত আয়াতে আল্মাহ্ ত‘আলা বনী ইসরাঈল জাতির শরীআতে বিধান পরিবর্তন النسـخـ، -এর ঘটনা ঘটিবার বিযয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে উহার ব্যাথ্যা বর্ণিত ইইরে। মুসলমানগণ এই বিষয়ে একমত বে, আল্নাহ্ তা‘আলা ঢাঁহার আদেশ-নিষেধ ও


মুফাস্সির আবূ মুসলিম ইসপাহানী অবশ্য বলেন-কুরআন মজীদে কোনরূপ রহিতকরণণ
 মজীদদর যে সকল হুকুম-আহকামে রহিতকরণ (لبنسخ) ঘটিয়াছে, তিনি ুসেই সকল হুকুম-আহকাম ও তদ্বিয়়ে সংঘটিত রহিতকরণণর (النسیخ) বিষয়ে নিজের পক্ষে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিত্ুু, তাহার উত্তর প্রদান কষ্টকল্পিত ও ব্যর্থ। উক্ত বিষয়সমূহের কয়েকটি হইত্ছে এই ঃ প্রথম বিষয়-ব্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে পৃর্বে এক বৎসর ইদ্দত পালন করিতে ইইত। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ ত'আলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করিয়া চার মাস দশ দিনকে নারীর


 শরীীফকে তাহাদের কিবলা ફিসাবে নির্ধারিত করিয়া দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুর্সলিম বে উ়ত্তর দিয়াছেন, তাহা এ্রহণয়াগ্য নহৃ; তৃতীয় নিষয়-পৃর্বে আল্লাহ ज'আলা দশজন কাফ্রের

 नড়িতে নিির্দেশ দেন। চত়র্থ বিযয়- পূর্大ে নবী কর্রীম (সা)-এর স্সহিত কোন বিষয়় গোপন পরামর্শ করিবার পৃর্বে গরীব মিসকীনকে কিছু সাদকা দিবার বিধান ছিল। পরবর্তীকালল আল্মাহ্ তা‘আলা উক্ত বিধান তুলিয়া দেন।

এতদ্ব্যতীত অনুরূপ আরও দ্ষ্টান্ত রহহিয়াহহ। আল্মাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

১০৮. जোমরা কি তোমাদের রসূনবে প্রশ্ন করিজ্ত চাও, যেইভাবে ইতিপৃব্বে মূসাকে প্রষ্ন করা হইত? यে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করে, অনন্তর সে অবশ্যই সঠিক পথ হারাইয়াছে।

তাফসীর ः আলোচ্য আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা কোন ঘট.না ঘটিবার পৃর্বে তৎস্ম্ব্রক্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট অহেতুক অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে মু’মিনদিগকে নিষেধ করিরতছেন্ন।

এইরূপ অন্যত্র আল্লাহ ত‘আলা বলিতেছেন ঃ

"হে মু"মিনগণ। তোমরা এইর্রপ বিশয়সমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না-৫ে সব বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইলে উহা তোমদিগকে বিব্রত, উদ্বিগ্ন ও দুচিন্তাপ্রত্ত. করিরে। আর কুরআন মজীদ নাযিল হইবার কালে যদি তোমরা উহাদের সম্ষক্ধে প্রশ্ন কর, তবে উহাদিগকে তোমদের সশ্মুথে প্রকাশ করিয়া দেওয়: হই়েবে।"

जর্থাৎ বিষি-নিিষ্েধের আয়াতসমূহ নাযিল হইবরর পর যদি তোমরা উহাদের সমব্ধক বিস্তারিত বিবরণ জ্রানিতে চাএ, তরে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া ইইবে। তাই কোন বিষয় घটিবার পৃর্বে তোমরা ড̇হা সম্বন্ধে ভ্রল্ন করিও না। কারণ, এইর্রপ করিলে তোমাদের প্রশ্নের দকুনই উহা তোমাদের জন্যে নিযিঙ্ধ বা হারাম করিয়া দেওয়া হইঢে পারে।

 না, কিষ্ুু তহার প্রণ্নের দকুন্ন উহ হারাম হইয়া গেন।'

একদা জটননক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর निকট প্রশ্ন করিিল-'কোন ব্যক্তি यদি ন্টীয় ষ্রীর
 পতিত হয়। সে यদি মুখ গুলে, তবে जে বিরাট একটি কथा তাহাকে উচারণ করিতে হয়।



 'নবী ক্রীম (সা) অহেতুক তক্ক-বিতর্ক, সস্পভির অপচয় এবং অহেহুক অধিক প্রশ্ন করিঢে




 তোমািিগেকে কোন কাজ করিতে নিচ্ষে করিলল তোমরা উহা ইইতে বিরত থাকিবে।


 কোন উত্তর দিলেন না। সাহাবী অই্রপপ তিনবার প্রশ্ন করিলেন এবং নবী করীম (সা)


 করিতে পারিত না।' অতঃপর নবী করী,ম (সা) টপরোক কথাখলি বলিলেন।

 হইতে কেছ आभিয়া প্রশ্ন করিলে আমরা নরী কর্রীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে উছার উত্তর धनिয়া जनন্দ নাড কর্রিতাম!

इযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকজাবে অবূ ইসহাক, আবূ সিনান,








आมার মনে সাহস হইত না। आর অমরা কামনা করিতম গ্রাম হইতে नোকেরা আসিয়া অাহার নিকট প্রল্ন করুক যাহাতে আমরা তাহাদ্রর প্রশ্নের কারণণ অজানা কথা জানিতে পারি।


 কোন জনগগাষি লেখি নাই। ঢাঁহারা নবী কনীী (সা)-এর নিকট মাত্র বারোটি বিষয়ে প্রশ্ন



তাহারা তোমার নিকট শরাব এবং জ্য়া সম্ষক্ন প্রশ্ন করে।


আর তাহারা অতিশয় সম্মানিত (র্নিষিদ্ধ) মাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। $\qquad$

आর जाহার্木া ইয়াতীীমদের সষ্ণক্ধে প্রশ্ন করে। $\qquad$



 করিয়াছ্নে। কারণ, নবী করীম (সা) ও মু'মিন ও কাফির উভ্য় শ্রেণীর লোকের নিক্ট প্রেরিত হইয়াহেন। অनাত্র আল্লাহ্ ত'জালা বनিচ্তেহেন
‘আহলে কিতাব জতি তোমার নিকট দাবী জনায় «ে, पूমি জাকাশ হইতে একটি কিতাব তাহাদের নিকট নাযিল করাাইবে। ইতিপৃর্বে তাহারা মূসার নিকট তদপেক্গ অধিকত্র অসষ্বব দাবী জানায়াছিন। তাহারা বনিয়াছেন-‘আমাদিগকে প্রকাশ্য়পপ আল্পাহ্কে দেখাও।' তাহদ্দে উক্ত অত্যাচার্রের পরিণতিতে বজ্র তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়া|্িন।

इয়ত ইব্ন আক্রাস (রা) হইতে ধারাবাহিকजাবে ইকরামা অথবা সাগদ ইব্ন জুবায়র,

 इইতে आমাদের জন্যে একটি কিতাব লইয়া আস, বে কিতাব আমরা পড়িয়া দেথিব। আর
 পৃরণ কর্রিলে आমরা ঢোমাদ্রে প্রি ঈমান আনিব এবং ঢোমাকে মানিয়া চলিব।

কাছীর (১ম অণ) —৮০

ইহারত আল্লাহ্ ত‘আলা নিস্নোক্ছ আয়াত নাযিন করিলেন :


আবুল আলীয়া হইর্ত ধারাবাহিকভাবে রব্বা‘ ইব্ন আনাস ও ইমাম আবূ জা‘ফর রর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-কে বলিলেনন-‘হে আল্লাহ্র রাসূল্ আমাদের ওনাহের কাফ্ফারা যদি বনী ইসরাঈল জাতির ওুনাহের কাফ্ফারার ন্যায় হইত তবে কত ভাল হইত!’ ইহাতে নবী কর়ীম (সা) বনিলেন-‘হে আল্লাহ্! আমরা উহা চাই না!’ তিনি উহ তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন-আল্নাহ্ ত'আলা তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা বনী ইসরাঈল জত্কেকে তিনি বে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অপ্পেকা শ্রেষ্ঠতর। বনী ইসরাঈল জাতির কেহ কোন গুনাহ করিলে সে নিজে গৃহের দরজায় উহা এবং উহার কাফ্ফারার বিবরণ লিখিত দেথিত। সে যদি কাফ্ফারা প্রদান করিত, তবে উক্ত ঞ্নাহ হইত তাহার জন্য ইহলৌকিক শাস্তির কারণ। আর যদি উহা প্রদান না করিত, তবে উক্তু গুনাহ হইত তাহার জন্যে পারলৌকিক শাত্তির কারণ। পদ্ষান্তরে, আল্মাহ্ তাআআলা তোসাদিগকে বে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, উशা বনী ইসরাঈল জাত্কে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়তর। যদি কেহ ওুনাহ করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্ধাহ্র নিকট ঋমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্নাহ্কে ক্ষমাশীল ও কৃপাময় পাইবে।' (আল কুরআন)। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন-‘দুই জুমআর নামাय ও প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাय উহাদের মধ্যবর্তী দিন ও সময়সমূহের ওুনাহের কাক্ফারা।' তিনি আরও বলিলেন-‘যদি কেহ কোন গুনাহ করিতে ইচ্মা করে, অতঃপর উহা না করে, তবে তাহার আমলনামায় কোন গুনাহ লিথিত হইবে না। আর যদি ওনাহ করিবার ইচ্ম করিবার পর গুনার্হটি করে, তবে তাহার আমলনামায় মাত্র একটি গ্তনাহ লিথিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন নেক কাজ কর্ররত ইচ্ছ করে অতঃপর উহা না করে, তবে তাহার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হইবে। আর यদি সে নেক কাজ করিবার ইচ্ছা করিবার পর নেক কাজটিও করে, তবে তাহার আমলনামায় অনুর্রপ দশটি নেকী निখিত হইবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ লইয়া আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সে মহা ধ্ণংসে পতিত হৃইবে।' অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা নাযিল করিলেন :

 প্রকাশ্যকূপে দেখাইবার জন্যে মূসার নিকট দাবो জানানো হইয়াছিল।' মুজাহিদ আরও বলেনএকদা কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে বলিল-‘হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের জন্যে সাফা পর্বতটিকে স্বর্ণে পরিণভ করিয়া দাও। (তুমি ঐইর্রপ করিলে আমরা! তোমার প্রতি ঈমান ‘আনিব।)’ নবী করীম (সা) বলিলেন-‘বেশ! তাহাই হইরে। উহা তোমাদদর জন্যে বনী ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যে আকাশ হইতে অবতীণ খাদ্যের সমতুল্য হইবে।’ ইহাতে মুর্শরিকরা ঈমান আনিতে অসশ্মতি জানাইয়া ফিরিয়া গেল। সুদ্দী এবং কাতাদাহ হইতেও অনুকূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। আল্মাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সারকথা এই বে, বনী ইসরাঈল জাiি থ্যেইরূপ্প সত্য বিদ্বেবের কারাণ হয়রত মূসা (আ)-এর নিকট অयৌক্তিক দাবী জানাইয়াছিল, জনইরূপে নত্য বিদ্বেযে পরিচালিত হইয়া
 আয়াত্ অল্লাহ্ তা আলা নিন্দা করিয়াছেন্স।

疗 কুফ্রকে খরিদ করে, লে ব্যাক্তি সত্য পথ ইইরে সরিয়া গিয়া মূর্থতা, গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।'

এইরূপে याহারা সত্য বিদ্বেচ্যে পরিচালিত হইয়া আল্মাহৃর নবীকে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট অহেতুক ও অয়ৗক্তিক দাবী জানায়, তাহারাও ঈমানের বিনিময়ে কুফর ও গোমারাহী খরীদ করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ ত‘‘আলা বলিতেছেন ঃ


 কর্যিয়াছ্। তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। জার উशা বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।"





## 


১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, তোমরা ঈমান আনার পর यদি কুফরীতে ফিরিয়া যাইতে। ইহা তো তাহাদের ভিত্রে সত্য প্রকাশের ফল্লে সৃষ্ট বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। তাই তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপপক্ষা কর। নিচ্য় আল্লাহ্ সকল কিছুর্র উপর ক্ষ্াবান।
১১০. জার সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর্ন। জার यাহা কিছ্দ তোমরা নিজ্জেের জন্য অগ্রিম পাফাইনে তাহা আল্লাহর কাছে পাইবে। নিচয় আল্লাহ তোমাদের সকন কাজ দেখেন।

তাফ্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্দেযে আল্লাহ্ ত‘আলা মু’মিন্নদিগকে কিতাবধারী কাফিরদের বিরুক্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন ও আল্লাহ্ ত‘অলার পক্ষ ইইতে বিজয় ও সাহায্য না আসা পর্যন্ত そৈর্যধারণ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দ্রেশ দিতেছেন এবং তাহাদিগকে নামাय কায়েম রাখিত্ত ও यাকাত প্রদান অব্যাহত রাখ্তি বলিততছেন। কিতাবধারী কাফিররা জানে মে, মুহাম্দদ (সা) আল্লাহ্র রসৃল। এতদ্সত্ত্রও তাহারা ঈমান আনিতেছে না। তাহাদের ঈমান না আনিবার কারণ তাহাদের অন্তরের হিংসা ও বিদ্বেষ। আল্নাহ তা‘আলা এই অবস্থায় মু’মিনদিগকক ধধর্यধারণ করিতে বলিত্ছেন। তিনি মু’মিনদিগকে বলিতেছেন-একদিন তোমাদের নিকট আল্মাহ্র সাহায্য আগমন করিবে। সেই দিন এইসব সত্যদ্বেষী হিংসাপরায়ণ কাফিরের ষড়যন্র্রমূলক অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইরে। যতদিন আল্লাহ্র সেই প্রত্যাশিত সাহায্য না আসে, ততদিন তোমরা টধর্ধধারণ করিতে থাক।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন : ‘হয়াই ইব্ন আখতাব এবং আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব নামক দুইজন ইয়াহুী আরবের মুশরিকদের র্রতি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ছিল। কারণ, আল্নাহ্ ত‘আলা নবী করীম (সা)-কে ইয়াহুদীদের ঘরে পয়দা না করিয়া মুশরিকদের ঘরে পয়দা করিয়াছিলেন। তাহারা মানুষকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্ঠা করিত। ইহাতে আল্লাহ্ ত‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন :

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআমার ও আদ্দুর রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ‘ এই আয়াতে কা‘ব ইব্ন আশরাফ নামক ইয়াহুদীর ইসলাম বিদ্বেমের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

আক্দুল্লাহ ইব্ন কা‘ব ইবৃন মালিক হইতে ধারানাহিকভাবে তৎপুত্র আদ্মুর রহমান, যুহরী, ওআয়ব, আবুল ইয়ামান, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমম ইব্ন आবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : ‘কা‘ব ইব্ন জাশরাফ একজন ইয়াহুৗী কবি ছিল। সে কবিতায় নবী করীম (সা)-কে নিন্দা করিত। ইহাতে আল্লাহ্ ত‘আলা নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল করেন :

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘একজন উন্মী নবী আহলে কিতাব জাতিকে তাহাদের কিতাব ও নবী সম্বন্ধে সংবাদ 戶িতেন এবং তাহাদের নিকট রক্ষিত সকল সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। অথচ তাহারা কি করিত? তাহারা সেই নবীকে এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ সত্যসমূহকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিত না এবং উহাদের প্রতি ঈমান আনিত না। তাহাদের এই কুফর ও অবাধ্যতার কারণ হিংসা ভিন্ন অन্য কিছু ছিল না। তাহারা জানিত এবং বুঝিত যে, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ওহী সত্য। এতদসত্ত্রেও তাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার কিতাবের প্রতি ঈমান আনিত না। উহার একমাত্র কারণ তাহাদের অন্তরের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা।
 সম্প্রদায়ের উপরোক্ত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ষিক্কার ও

লজ্জা দিয়াছেন; অন্যদিকে বিনয়ের সহিত স্ত্যকে মু’মিনদের গ্রহণ করিবার কারণে তাহাদিগকে বিপুল পুরক্কার্র পুরক্কৃত করিবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

 রাসূল এই সত্যটি তাহাদের নিকট স্পষ্ট হইবার পর। আহলে কিতাবের নিকট রক্মিত তাওরাত ও ইজ্জীলে তাহারা নবী করীম (সা)-এর পরিচয় ও শুণাবনী এবং তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদাণী লিখিত দেখিত। এতদসত্ত্বেও তাহারা এই হিংসায় তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতে অসম্মতি জানাইত বে, তিনি তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া অন্য সম্প্রদায়ে জনুপ্পহণ করিয়াছেন।' কাতাদাহ এবং রবী’ ইব্ন আনাসও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।
 এ〒ং ইসनামের বিজয় সৃচিত না হয়, ত্তদিন কাফিরদদর অত্যাচার চলিতে থাকিবে। তোমরা जাহািগক্ক ক্কমা করিও এবং মার্জনা করিও।

অनুส্রপভাবে অনাশ্র আল্লাহ্ অ'অালা বলিয়াছ্নে:

 عَزْمْ الأُمْورُ
‘তোমাদের জান-মালের উপর বিপদ আসিবার মাষ্যমে তোমরা পরীক্ষিত হইবে। ... এমতাবস্शায় यদি তোমরা দৃছ় ও অবিচল থাক এবং সংযম অবলম্বন কর, (তবে উহা তোমাদিগকে মহা কল্যাণ আনিয়া দিবে)। কারণ, উহা মহৎ जুণাবলীর অ্যন্যতম जুণ।’

হযরত ইব্ন্ আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :
 হইয়া গিয়াছে :
 তাহাদিগকক হত্যা কর।"

 يُّوْوَهْ صنَاغِرُوْنْ
"ভে সকল. কিতাবধারী লোক না আল্লাহ্র প্রতি আর না আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে

 তাহাদের বিকুপ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিয়া যাও।"

অনুলল আनীয়া, রবী’ ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এরং সুদ্দীও অনুক্রপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন্ন। তাহারা বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতাংশে কাফিরদের অত্যাচারের বিযয়ে বৃৰর্যধারণ করিবার জন্যে মু’মিনদের প্রতি বে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, জিহদের আয়াত দ্বারা তাহা রহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পরবর্তী অংশ দ্বারাও উক্ত রহিত হইবার বিষয়টি
 আল্নাহ্ তাঁার নির্দেশ (জিহাদের নির্দেশ) প্রদান না করেন।

হयরত উসামা ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন জুবায়র, যুহরী, শআয়ব, ज़ाবূল ইয়ামান, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : 'নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণ মুশরিক ও আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের জুলুম অত্যাচার সহিয়া यাইতেন। কাফিরদের জুলুম অত্যাচারের বিষয়ে তাহারা নিন্নোক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত আল্নাহ্ তা‘আলার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন :
 করিলেন, ত্থन তিনি নবী করীম (সা)-এর দ্বারা কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করাইলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। আমি (ইব্ন কাছীর) উহা সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে দেখি নাই। তবে হযরত উসামা. ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফফে প্রায় উহার অনুর্রপ একটি কথা বর্ণিত রহিয়াছে।


এই আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে সালাত কায়়ম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদ্দুদ্ধ করিতেছেন। সালাত ও যাকাতের উসীলায় আল্মাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাহায্য করিবেন। যেই দিন কাফিরদের ক্ষমা প্রার্থনা তাহাদিগকে ঊপকৃত করিতে পারিবে না এবং তাহারা আল্নাহ্র লা ন্ততপ্রাপ্ত হইয়া জঘন্য বাসস্থানে থাকিতে বাধ্য হইবে, সেই ভয়াবহ দিনে সালাত ও যাকাত মু’মিনদিগকে সাহায্য করিবে।
 কার্যকলাপ্র প্রত্যক্ষ করিতেছেন । তোমরা নেক আমল ও বদ আমল যাহাই কর না কেন, তিনি তোমাদিগকে উহার পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর বললন-‘উপররাক্ত আয়াতাংশে আল্নাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের নেক ও বদ সকল আমল প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি তোমাদের আমল অনুযায়ী তোমাদিগকে পুরষ্কার বা শাস্তি
 याকা ( এবং বদ আমল হইতত দূরে থাকিতে নির্দেশ দিততছছন। তাহারা নেক আমল করিলে তিনি তাহাদিগকে আখিরাতে পুরষ্কার প্রদান করিবেন। ৷্যমন অন্যত্র বনিয়াছেন :




হযরত উকবা ইব্ন আমের (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খায়ের, ইয়াयীদ ইব্ন আবূ হাবীব, ইব্ন লাহীআ, ইব্ন বুকায়র, আবূ যুরআ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছ্ন যে, হযরতত উকবা ইব্ন আমের (রা) বলেন : "আমি নবী করীী (সা)-কে এই

 " '(তিনি) সর্ববিষয়ের দ্রঁষ্টা।’

## ইয়াহৃদী-শ্রিি্টানদের অবৌক্তিক দাবী

##   <br>  

## 




ゝد১. আর তাহারা বলে, ‘ইয়াহুদী ও নাসারা ছাড়া কখনও কেহ জান্নাতে যাইবে না।’ ইহা তাহাদের কল্পনা বিলাস। ঢুমি বন, 'यদি তোমরা সত্যবাদী হও, দলীল দেখাও।'
১১২. হ্যা, যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়াছে এবং সদাশয় ইইয়াছে, অনন্তর তাহার প্রডুর সকাশে তাহার পুরক্ষার রহিয়াছে। আর তাহাদের কোন ডয় নাই ও তাহারা দৃচ্চিন্তাপ্ত্তও হয় না।
১১৩. নাসারারা বলে, ‘ইয়াহদীদের কোন ভিত্তি নাই।’ তেমনি ইয়াহুদীরা বলে, ‘নাসারাদের কোন ভিত্তি নাই।' অথচ উভয় দল কিতাব পাঠ করিতেছে। যাহারা কিছ্হই জানে না তাহারাও অনুরুপ কথা বলিতেছে। অতঃপর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যকার মতভেদের মীমাংসা প্রদান করিবেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ ত‘‘আলা ইয়াহদী, নাসারা ও মুশরিকদের হিদায়েত সম্পর্কিত দাবীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া এতদ্সম্ধন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুী, নাসারা এবং মুশারিকদের প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবী করে শে, একমাত্র তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত এবং তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের দাবীর সমর্থনে তাহাদের নিকট কোন যুক্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কাহারও দাবী সত্য নহে। যাহারা হ্হদয়ে সত্যের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, সত্য আসিবার সত্গে সহ্গে বিনয়ের সহিত উহা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করতে নেক আমল করে, তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত এবং তাহারাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিক এই তিন সম্প্রদাঁ়্ের কোন সম্প্রদায়ই হিদায়েতপ্রাণ্ত নহে এবং তাহাদের কেইই জান্নাতে যাইতে পারে না। কারণ, তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই এবং তাঁহার প্রতি অবতীর সত্যকে বিনয়ের সহিত মানিয়া লয় নাই। এইরূপে তাহারা আল্লাহর নিকট বিনয়ের সহিত আয্মসমর্পণ করিতে অসপ্পতি জানাইয়াছে। আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্নাহ্ তা‘আলা জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে প্রর্যোজনীয় উপরোক্ত মৌলিক ওণাবनীর অপরিহার্যত বর্ণনা করত ইয়াহদী, নাসারা ও মুশরিকদ্দের গোমরাহী প্রমাণিত করিয়াছেন। এইর্ধপে অন্য্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ

‘ইয়াহুদী ও নাসারারা বনে, ‘আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও স্নেহভজজ। ছুমি বল, ‘তবে কেন তিনি তোমাদের ত্যাহের কারণে তোমাদিগকে শাশ্তি দেন? বরং আল্মাহ্ বে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহার অন্তর্গত একদল মানুষ। তিনি যাহকক চাহিবেন, তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন তাহাকে শাস্তি দিবেন।"

তিনি আরও বলিতেছেন :


"আর তাহারা (ইয়াহুদীরা) বলে-‘আমাদিগকে মাত্র কয়েকদিন আগুনে পুড়িতে হইবে; অবশ্যই বেশী দিন আগুন আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।’ তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছ? অবশ্য তিনি তো কোন্র্রমেই প্রতিশ্রুতি ভগ করিবেন না ! অথচ তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এইর্পপ কথা বল, যাহা তোমাদের জানা নাই।
 আল্লাহ্ তা‘আলা পৃর্ণ করিবেন বলিয়া তাহারা ভিত্তিহীনভাবে আশা করে।’ কাতাদাহ এবং রনী‘ ইব্ন আনাসও অনুরূপ ব্য।থ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।
 তবে তোমরা নিজেদের দলীল উপস্থাপন কর।"

আবুল আनীয়া, মুজাহিদ, সুদ্দী, রবী’ ইব্ন আনাস এবং কাতাদাহ বলেন--برهان অর্থাৎ ‘দनীল প্রমাণ।’
 উদ্দেশ্যে আমল করে। এইর্গপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা"আলা বলিতেছেন :
 তবে বল, আমি আল্লাহ্র নিকট আज্মসমর্পণ কর্রিলাম।"
 বরং বে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র ই ইবাদত করে।
 ‘দীন’কে একমাত্র আল্ধাহ্র জন্যে নির্দিষ্ট করে।’
 মানুযের আমল আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট গৃহীত হইবার জন্যে দুইটি শর্ত রহিয়াছে। প্রথম শর্ত এই ঝে, উহা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার সন্ত্টির্টিদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয় শর্ত এই বে, উহা মুহাম্মদ (সা) কর্ত্তক আনীত শরীআত মুতাবিক হইবে। কোন ব্যক্তি একমাত্র আল্মাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করিলেও यদি উহা সঠিক অর্থাৎ নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত অনুসারে না হয়, তবে উহা আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট গৃহীত হইহবে না। হयরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘কোন ব্যক্তি যদি আমার অনুমোদনের বাহিরে গিয়া কোন কাজ করে, তবে উহা প্রত্যাথ্যাত হইবে।

অতএব, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসব্রত আল্নাহৃর নিকট গৃহীত হৃইবে না। কারণ, সে একমাত্র আল্লাহ্র সন্ত্যিষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমল করে ইচ্ছা ধরিয়া নইলেও তাহার আমল মুহাম্মদ (সা)-এর শরীআত কর্তৃক অনুম্মেদিত নহে। বলা অনাবশ্যক যে, নবী করীম (সা) সমণ্গ মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শকর্পপে প্রেরিত হইয়াছেন। সন্ন্যাসী এবৃং তাহাদের ন্যায় বিপথপামী লোকদের সম্ধেই আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যায় বলিতেছেন :
 ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্গণ করিতে গিয়া উহাকে নগণ্য বিক্কিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিয়াছি।" তিনি আরও বলিতেছেন :




心িনি জরও বলিতেছেন :

".ৌদিন কত্জলি মুখমఆল ভত-বিষষল, বিমর্ষ ও বিষপ্ন থাক্বে। তাহারা অতি উত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিরে। जহাদিগকে ফুট্ত পানি পান ক্যান ছইবে।"

 এই গ্ত্ত পরবর্তীতে বর্ণিত ইইবে।

 যুनाফিক এবং রিয়াকার মু'मिন বাঘযত व্বে সকল শজীীजাত সমাত কাজ করিয়া থাকে, তাহ এই শ্রেণীর আयन। অनায্র আল্নাহ্ অআালা বলেন :


"মুনাফিকরা নিশ্য় নিজ্জেদের ধারণায় অল্লাহ্কে প্রতারিত করে। মৃনত তিনি তাহাদিগরে

 কমই শ্বরণ করিয়া थাকে।"

অন্য় তিনি বলিতেছেন :


 থাকে। যাহারা মনুমকে দেখাইবার জন্েে ইবাদত করে জার প্রয়োজনীয় দ্র্যাদি দিয়া মানুবকে সাহাय কার না।"



"،ে ব্যক্তি স্বীয় প্রভ্রর দর্শন লাড করিতে চায়, সে বেন নেক আমল করে এবং স্বীয় প্রতুর ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে।"

 তাহাদের প্রভুর নিকট উহার পুরক্ষার নির্ধারিত র্রহি়াছে। जার তাহাদের উপ্র ভবিয্যতে কোন বিপদাশংক্কা थাকিবে না এবং তহারা অতীত কোন শতির জন্যেও দুংখ করিবে না।
 বিপদাশংकা थাকিবে না আর দুনিয়াতেও जাহারা মৃত্য তভ্যে তীত হইবে না।


উপরোত্ত আয়াতংশে তাল্লাহ্ ত"जানা ইয়াহ্দী ও নাসারা জাতির পার্প্পরিক বিদ্দেষ ও x|্রুতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছ্নন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহামদ ইব্ন অবী মুহাম্মদ ও যুহামদ ইবৃন ইসূহাক বর্ণনা করিয়াছেন :
'নাজরান হইঢে এক নাসারা ঋ্রিনিধিদল যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করিল,


 ধर्म নইয়া আহ, তাহা কোন ধর্মই না)। লে হযরত ঈসা (আ) এবং ইন্জীলের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করিন। ইহাতে জনৈক নাসারা ইয়াহ্দীদিগকে বলিল-‘তোমরা যাহা লইয়া আছ, তাহা কিছूই না।' (जর্থাৎ তোমাদের ধর্ম একেবারেই বাজ্জ ও মিথ্যা ধর্ম।)’ সে হ্যরত মূসা (আ)-এর নবৃওত এবং তাওরাত্র সত্যতাকে অস্বীকার করিল। ইহাতে আা্লাহ্ ত‘‘আনা নিস্নোক आয়াত নাযিল করিলেন :


इযরত ইবৃন জব্বাস (রা) বলেন-'ইয়াহ্দী ও নাসারার উতয় জাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসমানী কিতাবে অপর জাতির ও কিতবের সত্যणর কথা পাঠ কর্রিয়া থাবে। এতদসত্ত্𧰨ে তাহারা একে অপর্রে নবী এধং কিতাবকে মিথ্যা বनিয়া জাথ্যায়িত করে।
 সত্য নর্হ; বরং প্রথম যুগের ইয়াহ্দী ও নাসারা সত্য ধর্ম্রে উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিন।। এইই্রপ কাতাদাহও উহার ব্যাখ্যায় বলেন-'ইয়াহ্দী ও নাসারা উওয় জতিই তহাদের নিজ নিজ জন্নের প্রথমদিকে হক ও ন্যা<্যের পৰে ছিন। পরবর্তীকালে তাহারা দীন বিরোেী মিথ্যা কথা নিজ্জেদের দীনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে তাহারা দীন হইতে দৃরে সর্রিয়া যায় ।’


 ব্যাথ্যাকারের উপরোক্ত ব্যাথ্যার তাৎপর্য এই ও.2. ‘ইয়াহুদী ও নাসারাাদদর একদল আরেকদনের
 কিতাব তিল্নাওয়াত করিয়া থাকে) আয়াতাংশ দ্রারা বুবা যায়, "তাহাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি কর্রিয়াছিল, উহা সত্য ছিল না এবং নেই কারণে আল্লাহ্ ত‘‘আলা আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন।’ উপরোদৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই বে, ‘ইয়াহহদী ও নাসারা উভয় জাতিই আসৃমানী কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকে। তাওরাতু ইন্জীল কিতাব ও হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যতা এবং ইন্জীলে তাওরাত কিতাব ও হযরত মূসা (আ)-এর সত্যতা বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত কিতাবসমৃহের শরীআত এক সময়ে আল্মাহ্ তাআলা কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রবর্তিত শারীআত ছিল। এমতাবস্থায় তাহারা কিতাব পড়া সত্ত্বেও কিক্রপে একদল আরেকদলকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারে? উহার কারণ তাহাদের অন্তরের সত্য বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছূ নহে।’ উপরে বর্ণিত হইয়াছে মে, হयরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী কাতাদাহও আলোচ্য আয়াতংংের ঊপরোক্ত ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 বলিয়াছেন বে, ইয়াহৃদী ও নাসারা জাত্বিদ্যের উপরোক্ত দাবী অজ্ঞ লোকদের ন্যায় মূর্খতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত।

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্মেখিত (অঅ্ঞ লোকেরা) কাহারা এই বিষয়ে ঢাফসীীরকারণগণ একমত নহেন। রবী" ইবনে আনাস এবং কাতাদাহ বলেন : "উক্ত অজ্ঞ লোকেরা হইতেছে নাসারা বা খ্রিস্টান জাতি।’ ইবনে জুরায়জ বলেন ঃ ‘একদা আমি আতা’র নিকট উক্ত অজ্ঞ লোকেরা কাহারা তাহা জিজ্ঞাসা করিনে তিনি বলিলেন, উহারা ইয়াহ্দী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের পৃর্বে অত্র্র্রান্ত কতগুলো জাতি।

সুদ্দী বলেন ঃ তাহারা হইতেছে আরবের মুশরিক জাতি। তাহার বলিত, মুহাম্মদ বে ধর্ম পালন ও প্রচার করে, উহা কোন ধর্ম নহে।

ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর বালেন : ‘উক্ত অজ্ঞ লোকেরা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক নহে, বরং যাহারা সত্য বিদ্বেষের কারণে আশ্মপ্রতারিত হইয়া অযৌক্তিকভাবে নিজদিগকে সত্যের অনুসারী এবং অন্যদিগকে অসত্যের অনুসারী মনে করে, তাহারা যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, উক্ত অজ্ঞ লোকেরা তাহারাই।’ ইমাম ইবনে জারীরের ব্যাখ্যাই : সঠঠি। কারণ উক্ত ‘অজ্ঞ লোকেরা’ বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক এইর্দপ বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহইই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 তা‘আলা কিয়ামতের দিনে "তাহাদের বিরোধ মীমাংসা করিবেন।’

এইরূপে অন্য়্র•আল্লাহ্ তাআআলা বর্ণতেছেন :

‘মুমিন, ইয়াহুদী, সাবিঈন, নাসারা, অগ্নি ঊপাসক এবং মুশরিকগাণর পারস্পরিক বিরোষ আল্মাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিনে নি’চয় মীমাংসা করিবেন। নিশয় আল্মাহ্ সকল বিযয় প্রত্যক্ষ করেন।'

অনুর্রপভাবে তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :

-"তুমি বল, আমাদের পরওয়ারদেণার আমাদিগকে একত্রিত করিবেন। অতঃপর তিনি আমাদের বিরোধ নিষ্পত্ত্ত করিবেন। তিনি মহান বিচারক, সৃক্মজ্ঞানী।"

## মসজিদ ধ্木ংস প্রচেষ্ঠার শোচনীয় পরিণাম

## 


3১8. আর তাহার চাইতে জালিম কে হইতে পারে, বে ব্যক্তি আল্লাহৃর্র মসজিদে গিয়া আাল্লাহর নাম লইঢে নিযেধ করিল ও উহা ধ্বংসের চেষ্টা চালাইল। ঢাহারাই উহাত স্জ্তষ্ত না হইইয়া ঢুকিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ఞনা এবং আখিরাতে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।

जাফসীর ঃ আল্লাহ্র মর্সজিদি আল্লাহ্র যিকর করিতে সু’মিনদিগকে কাহারা বাধা দিয়াছিল এবং কাহারা উহাকে আল্লাহ্র ইবাদঙ হইতে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, সে সম্ধক্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে! একদল তাফসীরকার বলেন-"উহারা ছিল नाসারা।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইর়ত আওক্কী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :
 বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইতেছে নাসারা।
 নাসারাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্য্য কষ্ধদায়ক বস্থু নিকক্ষে করিত এনং লোকদিগকে উহাতে নামাय আদায় করিতে বাধা দিত।’


 কার্য় তাহাকে সহয়়ंত করিয়াছ্নি।

কাতাদাহ হইতে সাঈদ বন্ণনা করিয়াছছন : ‘‘াহারা আল্লাহ্, মসজিদকে বিধ্মশু
 অন্তরে ৫ে শর্রুত বিদ্যমন ছিন, উशার কারণে তাহরা ব্যবিনनের অধিপতি অগ্নি উপাসক

 সহায়ত করিবার কারণ এই বে, ইয়াহ্দীরা হযরুত ইয়াহইয়া ইবনে যাকার্রিয়া (আ)-কে হত্যা

 করিতে বাধা দিয়াছিন এবং উহাকে জাল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে সচেষ্ট
 করিবার উণ্দল্যে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হইলে ইহারা পথিমধ্যে তাহাকে বাধা দিয়াছিন।

আলোচ আয়াতের ব্যা|্যায় ইব্ন यায়দ হইতে ধারাবাহিকতাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইবৃন आাদুন आালা ও ইমাম ইবৃন জারীর বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, ইবৃন যায়দ বলেন ঃ "তহারা ছইতেছে মক্কার মুশরিকরা। নবী করীম (সা) উयরাহ্ পানন করিবার উদ্দেশ্যে মক্যায় রওয়ানা

 স্शানে কুরবানীর পঔ যবেহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। जাহাদের বাধার কান্ণণই নবী কযীীম (সা) তাহাদের সহিত সক্ধি করিতে বাধ্যা হইয়াছিলেন। তিনি তাহদিগকে বলিয়াছিলেনইতিপৃর্বে কেহ কাহাকেও এই ঘর তাও্যাকের উদ্লেশ্যে আগত দেথিয়াও তাহাকে বাধা দেয় নাই।' তাহাতে তাহারা বনিয়াছিন-‘যতদ্দিন আসর্দের একটি লোক জীবিত থাকিবে, ততদিন আयরা বদরের যুc্ধে যাহরা আমাদূর পিতৃদিগকে হত্যা কর্রিয়াছ্, তাহাদিগকে মক্কার ঘরে আসিতে দিব ন্!!

ইব্ন यায়দ

 তাহাদের উক্ত কার্यই হইতেছে আল্gাহ্, घরকে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে চেষ্ঠা কর্য।'

ইমাম ইবনে আবী হাতিম বলেন-সানিমাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছ্ বে, হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইবনে জুবায়া, মুহাম্পদ ইবনে जাবী মুহাম্মদ ও মুহামদ ইব্ন ইসহাক বর্ণা কর্রিয়াছেন ঃ কুরায়শ গোত্র্রে মুশরিককরা নবী
 বাধা দিয়াছিন। ইशাত নিম্নেক্ত আয়াত নাবিল্ ইইয়াছ্ :


ইমাম ইবৃন জারীর ঊপরোক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রথমটিকে সঠিক বলিয়া এহণ করিয়াচ্ছুন। স্বীয় अভিমততর সমর্থনে তিনি বলিয়াছছেন-কুরায়শ। গোত্রের মুশরিকরা কখনও পবিত্র কা‘বাকে অনাবাদ বা বিধ্মস্ত করিরত ঢেষ্ঠা কর্র নাই। তরে রোমীয় খ্রিষ্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে অনাবাদ ও বিধ্মস্ত কর্রিতে ঢেট্যা করিয়াছে।'

जমি (ইবিন কাছীর) বলিতেছি-তাফসীরকারগণ কর্ত্রৃক ব্যক্ত অভিমতদ্য়ের দ্দিতীয়টিই
 শেষোক্ত অভিমর্তি ব্যঞ্ত করিয়াছছন। শেষোক্ত অভিমতটি এই কারূণ সঠিক বলিয়া মনে হয় যে, গ্রীস্যানরা যখন ইয়াহৃদীদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল, তখন ইয়াহদীদের ইবাদত ছিল আল্লাহ্র নিকট আত্রহণীয়। কারণ, তাহাদের ট়পর হযরত দানউদ (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মুখ হইঢে লা‘নত-এর বদদোয়া পড়িয়াছিল। টহার কারণ এই যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লজ্মনকারী। এই সময় খ্রীৗট্টানরা আল্gাহ্ তা‘আলার নিকট ইয়াহ্দীদের অপেক্ষ অধিকতর প্রিয় ছিন। উপরোক্ত কারণণ বল়া যায়, ইয়াহুদীদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাजে নামাय আদায় করিতে গ্রীট্টানদের বা:భা দেওয়া অন্যায় ছিল না।

তাফসীরকারগণের দুইটি অভিমতের শেযোক্ত অভিমতটি সঠিক মনে হইবার আরেকটি কারণ আঢে। উহা এই মে, পূর্ববত্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা‘ললা ইয়াহদী ও নাসারা জাতিদ্দয়ের নিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি মুশারকদদর নিন্দা বর্ণনা করিতেছেন। কোন্ মুশরিকদের নিন্দা? যাহারা আল্ধাহ্র রাসূল এবং তাঁহার সাহাবীগণকে তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এৰং তাহাদিগকে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল, সেই মুশরিকদের নিন্দা।

ইমাম ইব্ন জারীর তাফ্সীরককারগণের প্রথম অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তি পেশ করিয়াছছন
 "বায়তুল্মাহ শরীফ্লক অনাবাদাদ বা বিষ্মস্ত করিতে চেষ্ঠা করে নাই। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্র ঘরকে অনাবাদ বা বিধ্ৰস্ত করিতে ত্রুটি করিয়াছে কোথায়? তাহারা আল্মাহ্র ঘরের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছ, অনাবাদকরণ ও বিধ্বস্তকরণ উহা অপেক্ষ কি জঘন্যত়র হহইতে পারে? তাহারা নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বহিষ্ার করিয়াছিন এবং উহাতে দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ স্থাপন করিয়াছিন। আল্ণাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :
 অথচ তাহারা সস্জিদিন হারামে যাইতে (মু'মিনদিগকে) বাধা দেয়। তাহারা তে তাঁহার
 অধিকাংশই (ইহ) জানে না।"

তিনি জাও বनিতেছেন :

 করিতে পার্রে না। তাহাদের আমনসমূহ বাতিল হইয়া গিয়াছছ আার তাহারা চিরদিন দোयফে
 আiিরাত্র প্রতি ঈমান র্রাথ, নামাय কাল্যে করে, যাকাত প্রদান কর্রে এবং অাল্ধাহ ছাড়া অन্য কাহাকেও তয় করে না। তাই আশা কর়া যায়, তহারা হিদায়েতপ্রাণ হইবে।"

অনাত্র তিনি বলিতেছেন :

"তাহারা তো সেইসব লোক-यাহারা কুফর করিয়াছে, তোমাদিগকে মর্সজিদুল হারামে যাইতে বাধা দিয়াছে এবং কুরবানীর পশ্তকে উহার নির্ধারিত স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে। यদি এইর্রপ আশংকা না থাকিত যে, যে সকল মু’মিন নারী-পুরুষকে তোমরা চিন না, তাহাদিগকে তোমরা পদদলিত করিয়া যাইবে; ফনে তোমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় তাহাদের কারণে তোমাদিগকে ভ্রান্তি স্পর্শ করিবে; যদ্দরুন আল্মাহ্ যাহাকে চাহেন, তাহাকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করাইবেন। তাহারা স্বীয় আচরণ হইতে ফিরিয়া না আসিলে আমি তহাদের মধ্যকার কাফিরদিগকে নিশ্য় কঠোর শাশ্তি প্রদান করিব।"

তিনি আরও বলেন :

"মূলত তাহারাই মসজ্জিদ আবাদ করে যাহারা আল্পাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না।"

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে বে, যাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাথে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও তয় করে না, এক্মাত্র তাহারাই আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করে।' যাহারা আল্লাহৃর ঘরকে আবাদ করে, ‘মুশরিকরা সেই মু’মিনদিগকে উহা হইতে বিতাড়িত ও বঞ্চিত করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত কার্य আল্নাহ়র ঘরকে অনাবাদ করা নয় কি? শুধু তাহাই নহে। তাহারা যাহা .করিয়াছিন, কোন্ অনাবাদকরণ ৩ বিষ্স্তক্রকণ উছা অপেক্ষা অধিবততর জঘন্য হইতে পারে? এই স্থলে ইহা ঊল্লেখযোগ্য বে, আল্মাহ়র ঘরকে আবাদ করিবার তাৎপর্য উহাকে বাহ্যিকভাবে কায়েম করা

এবং চাকচিক্যगয় কর়া নহে; বরং উহার তাৎপর্য হইতেছে-উহাতে জাল্মাহ্র বিক্র করা,


屋
 এই-'হে মু'মিনগণ! তোমরা মখন শক্তি সঞ্চ্য় করিরে, তখন ইহাদিগকে নিজ্জেদের পদানত ন। কর্রিয় এবং উহাদের নিকট হইতে জিবিয়া গ্ণ না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে দিও না।' এই কারণণই মক্কা বিজঢ়ের পর নবী করীম (সা) ব্যেষক দ্ঘারা মিনার প্রকাশ্য স্যানে ঘোষণা কর্রাইয়া দিয়াছিনেন : ‘‘ন! আभাगী বеসর (নবম হিজরী সন) হইতে কোন মুশরিক হজ্জ

 थাকিব্।' নিস্নেক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর উহাত্ত বর্ণিত নিদ্দেশকে বাচ্তবায়িত করিবার
 পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে :

"হে মু’মিনগণ! মুশরিকরা অপবিত্র ছাড়া কিছু নহে। অতএব এই বৎসর পর তাহারা ভ্যেন মসজিদূন হারাম্মে নিকটে না আলে।"


 याহ কর্তিতেছে উহার উন্টাটি ঘটিত। তাহারা মু'মিনদিগকে আল্নাহ্র ঘর হইতে নির্বাসিত করিয়াছে। তাহাদের নির্यাতন চানাইবার ক্ষমত না থাকিলে মু'মিনদের ভয়ে তাহারা ক্প্পমান থাকিত এবং তাহারা জীত সষ্জুষ্ত অবস্গা, ছড়া অন্য কোন অবস্থায় আল্gাহ্র घরে পবেশ কর্রিতে भारिত না!
 দিতেছেন বে, তাহারা অদূর उবিষ্যতে মসজিদুল হারামসহ সকন মসজিদের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ করিতে পারিবে এবং আল্লাহ্র ফ্যান তাহারা মুশরিকদিগক্ক পদানত করিতে পারিবে।



 হইয়াছে বে, মুশরিকগণ ভেন এই বঙসর্রের পর আার মসজ্দিদ হারাম্ প্রবেশ করিতে না भाরে। এত্্যতীত নবী করীম (সা) अসিয়ত কর্রিয় গিয়াছছন ब্যে, আরব উপদীপে লেন ইসলাম্মে পাশাপাশি जन্য কোন ধর্ম অবস্থান করিতে না পার্র এবং ইয়াহ্দী ও নাসারা
 রাসৃলের নির্দ্র পালিত ইইয়াছে।
কাহীর (১ম च(s)—৮২
 চতুষ্যাশ্ব্ব অর্বস্থত স্থান। উহ সাইয়িদুল মুরুসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা অহমদ মুজতাবা
 করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ প্রদত্ত ইইয়াছে। কাফিরদের এইরূপ বহিকৃত হ৫য়া তাহারের
 উহার শাত্তিও সেই ধরননের হইয়া থাকে। কাফিররা নবী কর্রীম (সা) এবং সাহারীপণণকে ভেইক্রপে সসজ্রিদুল হারাম এবং পবিত্র মক্কা হইভে বহিকার্ করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে সেইরূণপ উক্ত স্থান এবং উহার পার্ব্ববর্টী স্থান হইতে বহিকৃত করা ইইইয়াছে।
 তাহাদিগকে আখিরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাহারা আল্নাহৃর ঘর হইতে তাঁহার রাসৃলকে বহিষার করিয়াছে, তथায় মৃর্তি স্থাপন করিয়াছে, তথায় আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে পূজা করিয়াছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের অমনোপুত অन্যান্য কার্य সংघणিত করিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় यাহারা বলেন-উক্ত আয়াত্ত খ্রিষ্টান জাতির নিন্দা বর্ণিক হইয়াছছ, তাহাদের মধ্ব্য কা‘ব আহবার উল্লেখ করেন বে, থ্রিষ্টানরা বায়ুত্ন মুকাদ্দাসকে অধিকার করিয়া উহাকে বিধস্ত করিয়া দিয়াছিন। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের বিষয় বর্ণিত ইইয়াছে। এথন কোন খ্রিট্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সুদ্দী বলেন-ম্যে কোন খ্রিস্টান নহে; বরং কোন রুমীয় খ্রিন্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় স়্েইখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের মনে ভয় রহিয়াছে বে, তাহাদিগকে ধরিয়া হত্যা করা হইতে পারে। অথবা তাহাদের উপর জিযিয়া কর আরোপিত হইবার ফলে তাহাদের মন ভীত সন্ত্ত থাকে।'

কাতদাহ বলেন-খ্রিস্টানরা গোপনে ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় কোন মসজিদেই প্রবেশ করিতে পারে না। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-আলোচ্য আয়াতকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন। তদনুযায়ী উহাতে ইয়াহুী, নাসারা এবং মুশরিক-ইহাদের সকলের নিন্দা এবং শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। খ্রিস্টান জাতি বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করিয়া ইয়াহদীরা যে পাথরটির দিকে মুখ করিয়া নামাय আদায় করিত, উহাকে অবমাননা করিয়াম্নি। এইজন্যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন। অবশ্য, এই বায়তুল মুকাদ্দাস তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিজ্রের মধ্যে স্থান দিয়াছে। আবার, ইয়াহুদীরা ঊহাকক অধিকতর পরিমাণে অবমাননা করিয়াছে। আল্মাহ্ তাহাদিগকে সেইর্ণপে অধিকতর কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সুদ্দী এবং ওয়ায়েল ইব্ন দাউদ বলেন-আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের জন্য বে ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ননার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমনের পর তাঁার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক কাফিরদের প্রতি প্রদত্ত হইবে। কাতাদাহ বলেন-"উহা হইল তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর আরোপিত হওয়া এবং নাঞ্ছিত অবস্থা উহা তাহাদের প্রদান করা।' তর্ত সঠিক কথা এই বে, ইহলৌকিক শ:স্তি ও লা্প্ৰনা তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত শাস্তি ও লাঞ্না অপেক্ষ অধিকতর ব্যাপক।

হাদৗস শ!রীফে ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ৰনা এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্宀না উভয় হইতে আল্লাহ্র निকট নবী করীম (না)-এর আশ্রয় চাওয়া বর্ণিত रইইয়াছে। ন্বী করীম (সা) উভয় প্রকাররর শাস্তি ও লাঞ্ৰনা হইতে আল্নাহ্র নিকৃট আশ্র্য় চাহিয়াছেন।

হযরত বিশ্র ইব্ন আরতাত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আইউব ইব্ন মাইসারাহ ইব্ন হালস, তৎপুত্র মুহাম্মদ, হায়ছাম ইব্ন খারিজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) দোআ করিতেন-‘হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সকল কার্যের পরিণতিতে আমাদিগকে মঙ্গল ও কল্যাণ দান কর। আর তুমি আমাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও লাঞ্ৰনা এবং আখিরাতের আযাব ও লাঞ্ৰনা হইতে বাঁচাও।'

উক্ত হাদীসটি একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস। তবে উহা ‘সিহাহ সিত্তার’ কোন গ্থন উল্লেখিত হয় নাই। উক্ত হাদীসের রাবী সাহাবী হযর্ত বিশ্র ইব্ন আরতাত (যিনি ইব্ন আরাতাত নামেও পরিচিত) হইইতে উপরোক্ত হাদীসটি ভিন্ন অনা আর একটি মাত্র হাদৗস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন্ , 'যুদ্ধক্ষেত্রে হাত কাটিবার শাস্তি. প্রযুক্ত হইবে ন।।'

## আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ

## ( 110 ) O

১১৫. আর আল্লাহর জন্য পূর্ব ও পশ্চিম (সবই)। তাই যেদিকেই তোমরা ফির, আল্লাহুর কিবলা পাইবে। নিশ্য আল্লাহ মহাব্যাপক, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে সান্ত্ননা দিতেছেন। পবিত্র মক্কায় অবস্থান করিবার কালে নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সম্মুঢv রাখিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন। প্রিয় মসজিদ মসজিদুল হারামকে ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়া তিনি যোল বা সতের মাস ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য উক্ত সময় অত্বিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ তা‘আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত কারনেই আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল কর্রন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন জুরায়জ, উসমাঁন ইব্ন আতা এবং হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদের সনদে আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম স্বীয় ‘কিতাবুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) লিয়াছেন : ‘আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। অমাদের নিকট যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তদনুসারে বলিতেছি-কুরআন মজীদের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হইয়াছে, উহা হইতেছে কিবলা সম্পর্কিত আয়াত ।'

আল্লাহ্ ত্‘‘আলা বলেন :
 অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম সকল দিকের মালিক আল্লাহ, অতএব, তোমরা (নামাযে) যে দিকেই মুখ কর, সে দিকেই আল্লাহৃকে পাইবে! নিশয় আল্লাহ্ মহাব্যাপক ও মহাজ্ঞানী।

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) নামায় বায়তুল্লাছ শরীফের দিকে মুখ করা ত্যাগ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিতে লাগিলেন। অতঃপর, আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত আয়াত মানসূখ করিয়া দিয়া নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

"যেই স্থান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, সেই মসজিদুল হারামের দিকে (নামাযে) মুখ করিও। আর তোমরা ভেইখানেই থাক না কেন, সেইখানেই (নামাশে) উহার দিকে মুখ করিও।"

হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরআল মজীদের বে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হইয়াছিল, উহা হইতেছে কিবলা সম্পর্কিত আয়াত। রহিতকরণ সম্পর্কিত ঘটনা এই যে, নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পর আল্লাহ্ ত‘আলা তাঁহাকে (নামাযে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিতে আদেশ দিলেন। মদীনার অধিবাসীগণ ছিল ইয়াহদী। তাহারা ইহাতে খুশী ইইল। নবী করীম (সা) দশ মাসের অধিক (অनধিক বিশ মাস) সময় ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে থাকিলেন। নবী করীম (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিবলাকে (বায়তুল্নাহ্ শরীফকে) অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি উহাকে কিবলা হিসাবে পাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং (উহা কবূলের আশায়) আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। এক সময়ে আল্লাহু তা‘আলা নিম্নেক্ত আয়াতাংশ নাযিন করিলেন :

"নিশ্য় আমি তোমার মুখমণুলকে বারংবার আকাশের দিকে ফিরিতে দেখি। নিশয় তোমাকে সেই কিবলার দিকে মুখ করাইব যাহাকে তুমি পছন্দ কর। তুমি স্বীয় মুখমণ্ণলকে মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর তোমরা বেখানেই (নামাযে) থাক না কেন উহার দিকে মুখ করিও।"

উক্ত আয়াত নাযিন হইবার পর ইয়াহদীরা ব্দ্র্পের সহিত বলিতে লাগিল-"তাহারা যে কিবলাতে ছিল, কোন্ বিষয়টা উহা হইতে তাহাদিগকে ফিরাইল।’’ ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা বর্ণনা করিয়াছেন :
 দিকেই আল্মাহ্র কিবলা রহিয়াছে।'
 কেন, তোমাদদরর জন্য কিবনা নির্ধারিত হইল বায়তুল্মাহ।
 ইমাম ইবন্ন আবী হাতিম ন্বীয় গন্থে উল্লেখ কবিবার পরু বলিয়াছেন-‘আবুল আলীয়া, হাসান আতা খুরাসানী, ইকরামা, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং যায়দ ইব্ন আসলাম ইইতেও অনুক্পপ কথা বর্ণিত ইইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন : ‘আরেক দল তাফস্য়রকার বলেন-আলোচ্য আয়াতটি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা ফরয হইবার পূর্বে নাযিল. হইয়াছে। আল্লাহ্ ত‘আলা নবী করীম (সা) এবং সাহাবীদিগকে এই কথা জানাইবার জন্যে উহা নাযিল করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্যে মাশরিক, মাগরিব যে কোন দিকেই (নামাবে) মুখ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। কারণ, তাহারা যেই দিকেই মুথ করিবে, সেই দিকেই আল্মাহ্ আছেন। কেননা, মাশরিক, মাগরিব সবদিকেরইই মালিক আল্লাহ্ এবং এইর্রপ কোন স্থান নাই, যেইখানে আল্লাহ্ নাই।

অन্যত আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন :
 কম বা বেশী হইলেও তাহারা বেইখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ্ তাহাদের সন্গে নিশ্য় থাকেন।"

তাঁহারা বলেন-‘অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা আলোচ্য আয়াত রহিত করিয়া দিয়া মসজিদুল হারামকে কিবনা হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন।’

आমি (ইবনে কাছীর) বলিতেছি-প্রতিটি স্থানেই আল্মাহ্ আছছন, উপরোক্ত তাফসীরকারগণের এই উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় শে, প্রতিটি স্থানই আল্লাহ্র ইলম ও জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে, তবে তাহাদের উক্তি সঠিক। পক্ষন্তরে, তাহাদের উক্ত উক্তির তাৎপর্य यদি এই হয় বে, সর্বস্থাননই আল্লাহ্র সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে তাহাদের উক্তি ভ্রান্ত। কারণ, আল্পাহৃর সত্তা কোন সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করে না। আল্নাহ্ মহান। আল্নাহৃ ইহা হইতে পবিত্র।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন ঃ একদল তাফ্সীরকার বলেন-‘আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ্ ত‘আলা সফরের অবস্থায়, যুদ্ধের অবস্থায় এবং ভয়ের অবস্থায় যানবাহনে আরোহী থাকাকালে থে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করিবার অনুমতির বিষয় বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন .জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্লুল মালিক (ইব্ন আবী সুলায়মান), ইদরীস, আবূ কুরয়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন : ‘হযরত ইব্ন উমর (রা) উটের পিঠঠ আরোহী থাকা অবস্থায় উট যেইদিকে চলিত সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায আদায়. করিতেন। তিনি বলিতেন-নবী করীম (সা) এইরূপে নামায আদায় করিতেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিতেছেন ঃ
 এই আয়াতে অনুরূপ অনুমতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম মুস়লিম, ইমাম 心িরমিঠो, ইगাম ন|সাঈ, ইगাম ইব্ন আবী হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুনিয়़ाহ উপরোক্তি রিওয়ায়েত ‘সাঈদ ইবনে জুবায়র হইতে আদ্দুল মালিক ইবিন আবী
 উক্ত রিওয়ায়েতটি বুখারী শরীফ এবং সুনলিম শরূীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) এবং হযরত आমের ইব্ন রবীতাহ হইতে বর্ণিত রহিয়াতে। তরে উহাতে আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ নাই। তেশ্যনি বুথারী শরী!ফে নাফে‘ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে : 'হযরত ইব্ন উমর (রা) কখনও صلو3 الخوف (ভীতির অবস্থার নামায) সম্বন্ধে জ্জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উহার অবস্থা বর্ণনা করিতেন। অতঃপর বলিত্ন-‘ভীতি যদি ইহা অ,পস্শ্র প্রবলতর হয়, ত্েে নোকে যমীনে অথবা যানবাহনে যে কোন অবস্থায় যে কোন দিকক মুখ করিয়া নাगায আদায় করিবে।’ নাফে‘ বলেন-আমি মনে করি, হযরত ইব্ন উমর (রা) উহা নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে খনিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসআলা : ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং বিথ্যাত রিওওয়ায়েত অনুসারে ইমাম শাফেঈ (র) বনেন-‘শান্তির সফর এবং যুদ্ধ বা ভয়ের সফর সকল প্রকারের সফরে যানবাহনে আরোহী থাকা.অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করা জায়েय।’ ইমাম মালিক এবং তাঁহার অনুসারীগণ উহা নাজায়েय বলেন। ইমাম আব̨ ইউসুফ এবং আবূ সাঈদ ইসতাখারী বলেন-সফরে থাকা অবস্থায় এমনকি সর্বাবস্থায় যানবাহনে বে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করা জায়েय। ইমাম আবৃ ইউসুফ হयরত আনাস (রা) হইতেও অনুক্রপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জাফফর তাবারী বলেন-আরোহী অবস্থায় তো বটেই, এমনকি মাটিতে দাঁড়াইয়াও সফরের অবস্থায় এবং গৃহে অবস্থানের অবস্থায় সর্বাবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায आদায় করা জায়েय।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন যে, অন্য এক দল তাফসীরকার বলেন-‘একদা একদল সাহাবী কিবলা ঠিক করিতে না পারিয়া অনুমানের ভিত্তিতে বিডিন্নজন় বিভিন্ন দিকে মুখ করিয়া নামাय আদায় করিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াতে। উহাতে কিবলা ঠিক করিতে না পারা অবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে বে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবার অনুমতি বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আমের ইব্ন রবীআহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আদ্দুল্নাহ্, আসিম ইব্ন উবায়দুল্নাহ্, আবৃ রবী‘ সামান, আবূ আহমদ যুবায়রী, যুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আহওয়াযী ও ইমাম ইব্ন জারীী বর্ণনা করিয়াছেন-‘হযরত আমের ইব্ন রবীআহ (রা) বলেন ঃ একদা আমরা নবী. করীম (সা)-এর সহিত সফরে থাকিবার অবস্থায় অন্ধকারময় রাত্রিতে পাথর সরাইয়া একটি স্থানকে পরিষ্কার করত উহাতে নামায আদায় করিলাম। সকাল হইবার পর বুঝিতে পারিলাম-আমরা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। উক্ত ঘটনা আমরা নবী করীম (সা)-কে জানাইলে আল্লাহ্ ত‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করিলেন :

ইমাম ইব্ন জারীর ঊহা উপরোক্ত রাবী অবূ রবী' সামান ইইতে উপরোক্ত উর্ষ্ণতন সনদাংশে এবং আব্ রবী‘ সামান হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী’ ও সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী’র

 সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন! ইমাম ইবৃন মাজাহ উহা উপরোক্ত রাবী আবৃ রবী’ সামান হইতে উপরোক্ত অভ্নিন্ন উর্ধতন সনদাংশ্ এবং আবূ দাউদ ও ইয়াহিয়া ইব্ন হাকিমের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন অবী হাতিম উহা উপর্রাক্ত রাবী আবূ রবী‘ সামান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আবূ রবী’ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান ও হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহর ভিন্নকূপ অধ্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যত্ম রাবী আবূ রবী’ সাসান-এর নাম আশআছ ইব্ন সাঈদ বসরী। সে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস সম্নc্দে মন্তব্য কর্য়াছেন : "উত্ত হাদীস সহীহ অপেক্ষ নিম্নতর পর্যায়ের অর্থাৎ ‘হাসান’ ( حسن ) শ্রেণীর হাদীস। উহার সনদ গ্রহণयোগ্য নহে। উক্ত হাদীস আশৃআছ সামান (আবূ রবী’ সামান) ডিন্ন जূ্য কোন রাবীর সাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আगার জানা নাই। আশৃআছ একজন দুর্বল রাবী।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছু-‘তহার উস্তাদ আসিমও একজন দুর্বন রাবী।’ ইমাম বুথার্ী (র) বলেন-"উক্ত রাবী (অর্থাৎ আশ্আছ সামান) একজন দুর্বল রাবী।'সে সহীহ হাদীসের বিরোধী হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।’ (ইয়াহিয়া) ইব্ন মুঈন বলেন-‘সে (অর্থাৎ আশ্আছ সামান) একজন দুর্বল রাবী। তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশ্বস্ত নহে। উহা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না।’ ইমাম ইব্ন হাব্বান-‘তাহার (অর্থাৎ আশআছ সামান-এর) মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যেয়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। উক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) ইইতে উপরোক্ত দুর্বল রাবী আশআছ সামান ভিন্ন অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেথিত হইতেছে:

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আত, আন্দুল মালিক আযরামী, আব্দুল্নাহ্ ইব্ন হাসান, তৎপুত্র আহমদ (পিতার কিতাব হইতে পুত্র কর্তৃক গৃহীত), হাসান ইব্ন আলী ইব্ন শাবীব, ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন ইসমাঈল ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসজ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ "একদা নবী করীম (সা) একদল সাহাবীকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। আমি উক্ত দলের একজন ছিলাম। আমাদের সফরে একদিন রাত্রিতে ভীষণ অন্ধকার পড়িন। ইহাতে আমরা কিবলা ঠিক করিতে অসমর্থ হইইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্য হইততে কয়েকজন বলিল-আমরা কিবলা ঠিকক করিতে পারিয়াছি। ইহার উত্তর দিকে কিবনা অবস্থিত। সকলৌই সেই দিকে মুখ করিয়া নামায় আদায় করিল এবং সেই দ্রিকে মাট্টিতে রেখা টানিয়া রাখিল। সকাল বেলা দেখা গেল আমরা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। সফর হইইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট বিবৃত করিলে তিনি কিছু বলিলেন না। এই অবস্থায় আল্মাহ্ ত‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :


হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা আবার উক্ত হাদীস 'হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্নাহ আযরামী প্রমুখ রাবীর’ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মুহাম্মদ ইব্ন সালিম. মুহাশাদ ইব্ন ইয়যীদ ওয়াসতী, দাউদ ইব্ন আমর, আব্দুন্নাহ্ ইব্ন আব্দুল অयীব ও ইমাম দারা কুতনী বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত জাবির (রা) বলেন : ‘একদা সফরে ছিলাম। এই অবস্থায় একদিন রাত্রিতে মেযের কারণণ আমরা কিবলা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। কিবলা কোন্ দিকে অবস্থিত এই বিষয়ে আমাদের সণ্যে মতভেদ দেখা দিল। ইহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুমানের ভিত্তিতে এককক দিকে মুখ করিয়া পৃথক পৃথকভবে নামায আদায় করিল এবং কিবলামুখী হইয়া নামাय আদায় করা হইয়াছে কিনা তাহ জানিবার জন্যে মাটিতে রেখা টানিয়া রাখিল। সফর ইইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা নবী করীম (সা)-কে ঘটনাটি জানাইলে তিনি আমাদিগকে নামায দুহরাইতে আদেশ দিলেন না। বরং বলিলেন-তোমাদের নামায খদ্ধ হইয়াছে।'

ইমাম দারা কুতনী বলেন-‘আমার নিকট যে সনদে উপরোক্ত হাদীস পৌছিয়াছে, উহাতে রাবী ‘আত’-এর শিষ্য হিসাবে ‘মুহাশ্মদ. ইব্ন সালিম’ এই নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তবে অন্য রিওয়ায়েতের সনদে তদস্থলে ‘মুহাশ্মদ ইব্ন আদ্লুল্দাহ আযরামী’ এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক্ক, উভয় রাবীই দুর্বল।'
‘হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও কালবী প্রমুখ রাবীর সনদেও ইমাম ইবনে মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন : "একদা নবী করীম (সা) একটি বাহিনীকে यুদ্ধে পাঠাইলেন। একদিন রাত্রিতে ঘুঁট্ুুটটে অঞ্ধকার পড়িলে তাঁহারা দিক ভুলিয়া গিয়া কিবলা ঠিক করিতে অপারগ ইইয়া পড়িলেন। তাহারা না জানিয়া কিবলার দিক ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলেন। সূর্যোদয়ের পর জানিতে পারিলেন-তাহারা কিবলার দিক ভিন্ন অनা দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা घটনাটি নবী করীম (সা)-কে জানাইলে নিস্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :


ঊপরোক্ত সনদসমূহ দুর্বল। তবে হয়ত উহাদের একটি অপরটির শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।
ভুলে কেহ কিবলার দিক ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলে ভুল ধরা পড়িবার পর তাহাকে নামাय দুহরাইতে ছইইবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন- উক্ত অবস্ছায় নামায দুহরাইতে হইবে। পক্ষন্তরে অন্য একদল ফকীহ বলেন-উক্ত অবস্থায় নামায দুহরাইতে হইবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন : অন্য একদল তাফসীরকার বলেন-আলোচ্য আয়াতটি হাব্শ-এর বাদশাহ নাজাশীর কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবার প্রসজ্গে নাযিল হইয়াছে।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাব্ব হিশাম, তৎপুত্র মু‘আय, মুহাশ্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নাজাশীর মৃতুুর পর নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন-‘তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করিয়াছেন‘। তোমরা ঢাঁহার জন্যে জানাযার নামায আদায় কর়।' সাহাবীগণ বলিলেন-আমরা কি একজন অমুসলিম ব্যক্তির জন্যে জানাযার নামায আদায় করিব‘’ ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল ইইল।


ইহাত সাহাবীপণ বলিলেন-সে তো কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিত না। ইছাত আল্লাহ্ তাআল্গা নিস্নোক্ত আয়াত নাযিল্ করিলেন :


উক্ত রিওয়ায়েত উখররোক্ত সনদ ভিন্ন কোন সনরেদ বর্ণিত হয় নাই। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কেহ কেহ বলেন-‘‘ে আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ ত‘আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্ত্ত বায়তুল্মাহ্ শরীফকে কিবলার্পপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন, টহা নাজাশীর নিকট যতদিন না প্পৗছিয়াছিল, ততদিন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাতের দিটক মুথ করিয়া নামাय আদায় করিয়াছ্ছিলেন।' ইমাম কুরতুবী কাতাদাহ হইতে অনুর্প একটি উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী উब্লেথ করিয়াছেন-यাহারা গায়য়বানা জানাযা নামাযকে জাল্য়য বলেন, তাহারা নিজেদের অভিমত্র সমর্থ্রন উপররাক্ত ঘটটনা উপস্থাপিত কর্রে। অতঃপর তিনি বলিয়াচছুন-আমাদের মাযহাবের ফকীহ্গণ (অর্থাৎ যাহারা গার্যেবানা জানাयা নামাयকক নাজায়েय বলেন) উপরোক্ত ঘটনায় বর্ণিত গাঁয়েবানা জানাयা নামাযকে নাজাশীর জন্য নির্দিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার়া ঊপর়াক্ত ঘটনায় তিনটি ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। প্রথম ব্যাথ্যা : ‘লাজাশী’র কবরন্থ হইবার পর যমীনকে চাপিয়া আনিয়া তাহার লাশকক নবী করীম (সা)-এর সম্মুথ্থ উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিবার অবস্থায় নাজাশীর জন্যে নামাযে জনাযা আদায় করিয়াছিলেন। অতএব উহা গায়েবানা নামাযে জানাयা ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাথ্যা ঃ ব্যেেতু নাজাশীর দেশে তাঁহার জন্যে নামাযে জানায আদায়ের কোন Gनাকক ছিন না, তাই নবী করীম (সা) তাঁহার জন্যে গায়েবানা নামাত্য জানাयা আদায় করিয়াছিলেন। যুহীউ扁ন ইবনুল্न আরাবী উপররাক্ত ব্যাথ্যাকে সঠিক ব্যাথ্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছছন। তবে ইমাম কুরতুবী বলেন-‘একজন রাজার কোন প্রজা তাহার ধর্মের অনুসারী হৃইবে না এই কথা
 প্রজাদের মষ্যে সু’মিন লোক কিছু ছিল। তবে নামাযে জাননাযা বে শর্রীআত কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিধান, ইহা সশ্ববত তাহাদদর জানা ছিল না। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছ্-ি-ইবনুল আরাবীর উত্তর বেশ শক্তিশাनী। তৃতীয় ব্যাখ্যা : নবী করীম (সা) অন্যান্য বাদশাহর মনোরঞ্জনের উफ্দেশ্যে नাজাশীর জন্যে গায়েयানা নামাযে জানাযা আদায় করিয়াহিহেন। আল্লাহ्ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবূ হূরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামাহ ও আবূ মা‘শার প্রমুথ রাবীর সূত্র হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা আরোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসজ্গ বর্ণনা কবিয়াছ্ছন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-মদীনা, সিরিয়া এবং ইরাকের লোকদের জন্যে পূর্ব ও পপ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিটে কিবলা রহিয়াছে।
কাছীর (১ম খ(ণ)—৮৩


 এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবना রহিয়াহ্র।

 इইত্র একাধিক মাধ্যনে বর্ণিত হইয়াছছ। কোন কোন বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত রাবী অবূ মা'শার-এর বিল্রপ সসালোচনা করিয়াছছন। তাহারা তাঁহার মৃহি শক্তিকে দুর্বন বলিয়া অভিহিত করিয়াছ্নে।'

एযরত आবূ হরায়রা (রা) ইইতে ধারাবাহিকতাবে জাবূ সাঈদ মাকবারী, উসমান ইব্ন
 হাসান ইব্ন বিকর মার্ীী ও ইমাম তিযমিযী বর্ণনা কর্য়য়াছেন : 'নবী করীম (সা) বनिয়াছ্নন-পৃর্ব ও প户িম এই দুই দিকের মধ্যবত্তী দিকে কিবনা রহিয়াছ্।'

ইমাম তিরিমিयী মভ্তय্য করিয়াছেন-উক্ত হাদীস সহীহ ও অহণব্যাগ্য। তিনি ইমাম রুখারী इইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন ঃ आলোচ হাদীসের শেবোত্ত সনদটি প্রথমমাক্ত সনদ অপপক্কা अধিকতর সरीহ ও শক্তিশানী। ইমাম তিযমিযী বनिয়াছেন-পৃর্ব ও পপ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবত্তী দিকে কিবলা রহিয়াছ্। এই হাদীসটি একাধিক সাহাবী কর্ত্ৰক বর্ণিত হইয়াছ, াঁহাদের মধ্ধে হ্যরত উমর (রা) হ্যরত আनী (রা)-এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) রহ্য়াছেন।

হযরত ইবৃন উমর (রা) বলেন-'তুমি পপ্চিম দিককে নিজের ডানে এবং পৃর্ব দিককে निজ্রের বামে রাখিলে তোমা সস্মুখের দিকে কিবলা থাকিবে।'
 নুমায়র, ৩আয়ব ইব্ন আইউব, বনী হশিদের গোলাম ইয়াকৃন ইব্ন ইউসুফ, আनী ইবৃন



ইমাম দারা কাতনী এবং ইমাম বায়হাকীও উপরোেক্ত রিওয়া|্যততি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মার্দবব্য়্যা মন্তব্য কর্যিয়াছেন-উক্ত রিওয়ায়়তঢ়̣ হয়ত উমর (রা) হইঢে ইব̣ন উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়ত উমর (রা)-এর নিজস্ব উক্তি বলিল়া সমধিক থ্যাত।

ইমাম ইবৃন জারীর বলেন-‘আলোচ আয়াত্রের তাৎপর্य এইর্রপও হইতে পারে ঃ তোমরা आমার নিকট দোয়া করিবার কালে বে দিকেই মুখ কর্রিয়া দোয়া কর, লেই দিকেই আমার মুখ রহহয়াছে। आমি তোমাদের দোয়া কবূন কর্রিব।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজi, হসাইন, কাসিম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছ্ন :

এই অয়াত নাযিল হইবার স্র সাহাবীরা বनিলেন-‘"আমরা কোনদিকে মুখ কর্রিয়া আল্লাহৃক্ ডাকিব?'

ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন :
 মেহেরবানী সকন সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। মানুমের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় আসল ও কার্य সম্বক্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। কোন বিষয়ই তাহার জ্ঞানের বাহিরে নাই।

## আল্লাহইই পৃথিবী ও আসমানের স্রষ্টা

## 

- 


## (llv)

১১৬. আর তাহারা বলিল, ‘আল্লাহ তা‘আলা সন্তান গহণ করিয়াছেন।’ তিनি উহা হইতে পবিত্র। বরং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছ্ছই তাঁহার, সক্ন কিছ্রুই তাঁহার অনুগ্ত।
 সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি ঔখু বলেন-ইও; অনন্তর তাহা হইয়া यায়।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ ত‘‘আলা থ্রিস্টান, ইয়াহুদী ও আরবের মুশরিকদের আকীদাকে মিথ্যা বলিয়া আথ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ সন্তান জন্নদান করিয়াছেন। একদল বनিয়া থাকে-ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। অন্য একদল বলিয়া থাকে-ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তাহাদের সকলের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন :
 जর্থাৎ তাহারা বলে-‘আল্মাহ তা‘আলা সন্তান জন্মদান করিয়াছেন। তিনি মহান; তিনি উহা হইতে পবিত্র। তাহারা যাহা বলে, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে; বরং আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা রহিয়াছে, তাহা সমুদয়ই আল্দাহ্র অধীন বস্তু। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা, রিযিকদাতা, নিয়োগকর্ত এবং যথেচ্ছ প্রয়োগকর্তা। সমুদয় বস্থুই তাহার অনুগত দাসানুদাস। অতএব তাহাদের কেহ কি করিয়া তাঁহার সন্তান ছইতে পারে? দুইটি সমশ্রেণীর বস্থু হইতে সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে ‘আল্লাহ্ হইতে কোন সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে’-এই কথা

সতা যান্রল মানিতত হইরে বে, মহাবিশ্বে আল্লাহ়র স্মশ্রেণীর কাহারো অস্তিত্র রাহিয়াছছ। ‘ক্ত্তু তাঁহার সমশ্রেণীর কোন বস্তুর অস্তিত্র সহাবিশ্বে নাই। অতএব তাঁহার কোন স্ত্রী নাই। ঁাঁহার ক্যান সন্তান থাক্তিত পারে না এরং তাঁহার কোন সন্তান নাই।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছ্ছেন :


‘তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। কির্ূপে তাঁহার সন্তান থাকিবে’? তাঁহার কোন স্ত্রীও নাই। তিনি সকল বস্তুকে সৃধ্টি করিয়াছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে অবগিত রহিয়াছেন।'

তিনি আরও বলিতেছেন :


 যাইবার এবং পর্বणসমূহ ষড়াম করিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। এই কারণণ বে, जহারা
 জন্দদান করিবেন। অকাশসমূহ এবং পৃথ্থিবীত যাহারা বিদ্যযান রহিয়াছছ, তাহাদের সকলেই তাহার সষ্মুথে তু দাস হিসাবেই আগমন করিবে। তিনি নিষ্য় তাহাদিগকে গণিয়া রাথিয়াছ্ন এবং ভালভবে গণিয়া রাখিয়াছেন। আর তাহাদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিনে তঁহার নিকট একাকী অবস্থায় আসিবে।"

তিনি আরও বনিতেছেন:
 মুখাপপফ্মী। তিনি কাহারও থজনক নহেন এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই। অনন্তর কেহই তাহার স⿰ককষ্ম নহে।"

 করেন। অতএব তাহার রোন সత্যান থাকিতে পারে না এবং ঢাহার কোন সত্তান নাই।’

হ্যরত ¡ব্ন আব্dাস (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে নাফে", ইব্ন জুবা!়র (ইব্ন মুতইম),



বন্নন-মনুয আমাকে র্অব্ব্বাস করিয়াছে। অথচ সে এইর্রপ কাজ করিতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ সে এইর্রপ কাজ করিতে পারে না। সে বলে যে, ‘আমি তাহাকে পুনরুथিভ করিতে পারিব না।’ ইহাই আगাকে তাহার অবিশ্বাস করা। সে বলে যে, ‘আমার সন্তান রহিয়াছে’ ইহাই আসাকে তাহার গালি দেওয়া। আমি এই বিষয় হইতে পবিব্র বে, আমার কোন ত্ত্রী অথবা সন্তান থাকিবে।

উক্ত হাদীসে উপরোক্ত মাধ্যমে ওষু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।
হযরত आবৃ হৃরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ‘রাজ, আবূ যানাদ, মালিক, মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্দ করবী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈন তিরুমিযী, আহমদ ইব্ন কামিল ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন :
‘নनী করীম (সা) বলিয়াছেন বে, আল্লাহ্ তা‘আলা বনেন-মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছ্, অথচ সে আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ সে আমাকে গালি দিতে পারে না। ‘আল্লাহ্ আমাকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে না’ তাহার এই কথ্থাই আমকে তাহার অবিশ্বাস করা। প্রকৃতপক্ষে প্রথমবার তাহাকে আমার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বার তাহাকে সৃষ্টি করা অপপক্ষা সহজতর ছিল না। ‘আল্মাহ্র সন্তান রহিয়াছে’ তাহার এই কথাই আমাকে তাহার গালি দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে, আল্মাহ্ একক ও অমুখপপপ্ষী। তিনি না কাহাকেও জন্ম দিয়াছেন আর না কাহারও কারণে জন্যলাভ করিয়াছেন। আর কেহ তাঁহার সমকদ্ম ন্রে।'

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ‘কষ্ঠদায়ক কথা খনিয়া আল্মাহ্ যতটুকু ধৈর্যধারণ করেন, তদপেক্ষা অধিকতর ধৈর্যধারণ অন্য কেহ করিতে পারে না। লোকে আল্মাহৃর সন্তান আছে ভাবে; অথচ তিনি সকনকে রিযিক দিয়া থ!কেন এবং রোগমুক্ত করিয়া থাকেন।'

इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকডাবে আতিয়্যা, মুতরাফ, ইসবাত, আবূ
 তাঁহার নিকট দেেয়া করে।
 করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন : كَلُ" تَهُ تَانتُوْنُ অর্থা সকলেই একমাত্র তাঁাকেই ইবাদত করে।
 তাঁহার সম্মুখে দগায়মান হইবে।
 সন্মুথে উপস্থিত হইবে।
 নির্দেশের প্রতি অনুগত। তিনি বলিলেন-তোমরা মানুষরূপে পয়দা হভ। আর তাহার়া সেইর্রপেই পয়দা হইন। তিনি বলিলেন-তোমরা গাধারূপে পয়দা হও। আর তাহারা সেইরূপেই পয়দা হইল।
 প্রতি অনুগত।＇আল্নাহ্র প্রতি কাফিরের আনুগত্য রহিয়াছে তাহার ছায়ার সিজদার মধ্যে। সে আল্লাহ্কে সিজদা করিতে না চাহিলেও তাহার ছায়া আল্মাহ্কে সিজদা করিয়া থাকে।

ইমাম ইব্ন জারীর মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ব্যাথ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের সকল ব্যাথ্যাকে নিজের অন্তর্তুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কারণ， आনুগত্যের দুইটি প্রকার রহিয়াছে। প্রথম প্রকার ঃ শরীআতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য （ط）দ্বিতীয় প্রকার ঃ প্রাকৃতিক নিয়ন্মর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য।（এই আনুগত্য কেহইই উপেক্ষা করিতে পারে না।）আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন ：

‘আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহারা রহিয়াছে，তাহারা সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্কেই সিজদা করিয়া থাকে। আর তাহাদের ছায়াও সকাল－সন্ধ্যায় তাঁহকেই সিজদা করিয়া থাকে।

কুরআন মাজীদে উল্নেখিত القنوت（আনুগত্য）শব্দটির ব্যাখ্যায় একটি হাদীস বর্ণিত ইইয়াছে। নিম্নে উহ্হা উল্লেখ করিতেছি ：

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী（রা）হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূল হায়ছাম，আবূ সামহ দাররাজ，আমর ইব্ন হারিছ，ইব্ন ওয়াহাব，ইউসুফ ইব্ন আদ্দুল আ‘লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন বে，নবী করীম（সা）বলিয়াছেন－＇কুরআন মজীদের মে কোন স্शানে القنوت শ有টি উল্লেখিত হউক না কেন，উহার অর্থ হইবে（আনুগত্য）।＇

ইমাম আহমদ উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী আবূ সামহ দাররাজ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদাংশে এবং আবূ সামহ দাররাজ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাইীআ ও হাসান ইব্ন মূসার ভিন্নর্পপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহার সনদ দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। উক্ত রিওয়ায়েতকে স্বয়ং নবী করীম（সা）－এর বাণী বলিয়া অভিহিত করা গহণণোগ্য নহে। উহা সম্ভবত কোন সাহাবী তন্নিম্নস্থ ব্যক্তির নিজস্ব উক্তি। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অনেকে আবার উপরোক্ত সনদে অপ্থহণযোগ্য তাফসীরসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকে। উক্ত সনদে বর্ণিত তাফসীরসমূহ দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নহে। কারণ，উক্ত সনদ দুর্বন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 উদ্জাবনী শক্তি দিিয়া আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।
 নব－উদ্ডাবিত বিষয়।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ：فـان كل محدثة بدعة
जর্থাৎ প্রতিটি নব－উজ্জাবিত বিষয়（বে বিষয়ের প্রতি শরীআতের কোন সমর্থন নাই） হইতেছে－بـــ䒑（বিদআত）। বিদআত দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের বিদআত

হইতেছে-xরীআত বিরোধী নব-উদ্ভাবিত বিষয়। এইর্রপ বিদআত সম্বক্ধে নবী কর্মী (সii)
 প্রকারের বিদআত হইতেছে শরীআতসপ্যত নব-উদ্জাবিত বিষয়। এইই্রপ বিদআতের একটট উদাহরণ হইত্তেছে-হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত জামাআতবদ্ধভবে তারাবীহৃর নামাय আদায় করিবার ব্যবস্থা ও প্রথা। হযরত উমর (রা) সাহাবীদের জন্যে জামাআতবদ্ধডাবে তারাবীহ़র নামায আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং উহাকে প্রথা হিসাবে প্রবর্তিত কর্রিয়া বলিয়াছিলেন : ‘‘ই বিদাতটি কতই না উত্তম।’



 শে কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবক।

কবি আ'শা ইব্ন সালাবা, হাওया ইব্ন আলী হানাফীর প্রশংসায় বলিতেছেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { يـدعى الـى قــول ســدات الرجـالٍ اذا } \\
& \text { ابد والـه الحزم او مــاثـاءه ابـتـدعا }
\end{aligned}
$$

"তিনি যথন নেতৃস্থানীয় ব্যক্কিদের কথার মধ্যে যুক্তি দেথিতে পান, তথন উহাকেই গ্রহণ করেন। অথবা যাহা চাহেন, নিজেই তাহা উদ্জাবন করিয়া লন।"

এই স্থলে কবি ع। الابتد ক্রিয়াটির 'নতুন বিষয় উজ্জাবন করা’ অর্থে ব্যাবহার করিয়াছেন।
অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর বলেন :
 পবিত্র। তাঁহার সন্তান থাকিতে পারে না। তাঁহার সন্তান থাকে কিক্রপে? তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা আছে, তৎসমুদয়ের মালিক। সকনেই তাঁহার একত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সকলেই তাঁহার প্রতি অনুগত। তিন্নি সকলের স্রষ্টা ও উদ্ডাবক। তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জन্যে ঢঁ:राর কোন নমूনার প্রয়োজন হয় নাই। কোনক্রপ নমুনা সামনে না রাখিয়াই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।’ ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন-‘আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ ত‘আলা স্বীয় বান্দাদিগকে জানাইতেছেন-ভে ঈসাকে খ্রিস্টানরা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া অর্ভিহিত করিয়া থাকে, সেই ঈসাই সাক্ষ দেন বে, আল্লাহ্ এক ও অদ্দিতীয়। তিনি সকলের স্রষ্ঠা ও মালিক। যে আল্লাহ্ কোনর্রপ নমুনা ছাড়া আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্বীয় কুদরতে বিনা বাপে ঈসাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।’ ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত ঊপরোক্ত ব্যাখ্যা সহীহ ও গ্রহণযোগ্য।
 কুদরতের পরিপৃর্ততাকে বর্ণনা করিত্তেে। তিনি বলিতেছেন-আল্নাহ্ তা‘আলা যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন উহাক্ ুখু একবার বলেন-২ও।' তৎক্মণাৎ উহা তাঁহার ইচ্ঘার অনুর্রপ সৃষ্টি হইয়া যায়।

এইর্দপে অন্যত্র আল্লাহ্ত তা‘আলা বলিতেছ্ছে ：

 इইয়া याয়।

তিনি অন্য বলিঢেছেন ：
 সৃi্টি করিতে চাহি，তখন উহাকে उরু বলি－‘হও।’ তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।’

তিনি আরও বলিতেছেন ：
高＂जামার সৃষ্ঠिকার্य बকটিমাত্র নির্দেশxর ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছ্রু নহে। যেন চোঢvর পলকের ব্যাপার।＂

কবি বলেন ：

$$
\begin{aligned}
& \text { اذا ار الد الـلّه انـر| هـانمـا } \\
& \text { يقول لـه كن قو لـه هنيكون }
\end{aligned}
$$

＂আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন্，তখন উহাকে একবার মাত্র বরেন－‘হওi’ তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।＂

আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দাদিগকে ইহাও জানাইয়াছছন বে，ঈসা （আ）－কে আল্লাহ্ ত‘আলা ※ধু＇হও’ এই আদেশসূচক শব্hটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছছেন।

অন্যত্র তিনি বলিতেছ্ছেন ：

＂আল্লাহ্র নিকট ঈসার（সৃষ্টির）বিষয়টি আদমের（সৃষ্টির）বিষয়ের ন্যায়। তিনি তাহাকে


## 我




১১৮．আর অজ্ঞরা বনে，‘আन्नাহ্ यদি আমাদের সহ্তি কথা বলিতেন কিংবা আমাদের কাছ্রে কোন নিদর্শন আসিত।＇তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদদর মত বলিত। তাহাদের সক্লের অন্তরে সাদৃশ্য বিদ্যমান। আস্থাবান জাতির জন্য অবশ্যই আমি দলীল উপ্স্তাপন করিয়াছি।

তাফস্সীর ঃ হयরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতত ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র，মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহান্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ＇একদ্ন

রাফে‘ ইব্ন হুরায়মালা নবী করীম（সা）－কক বলিল－‘হহ মুহাম্মদ！তুমি যদি সতাই আল্লাহ্র রাসূল হইয়া থাক，তবে তাঁহাকে বল－তিনি যেন আমাদের সক্গে কथা বলেন এবং আমরা যেন ঢাঁহার কথ্যা ऊনিতে পাই। ইহাতত আন্ধাহ্－তা‘অলা নিয়্নেক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ：


মুজাহিদ বলেন－আলোচ্য আয়াতটি খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে নাযিब্न হইয়াছছ। তাহারা
 कथ্থা বঢেन না কেন অথথা আমাদদর নিকট পছन্দনীয় কোন নিদর্শন আসে না কেন？

ইমাম ইব্ন জারীর মুজ্জাহিদ কর্তৃক বর্পিত ঈপরোক্ত শানে নুযূলককই সঠিক বলিয়া গ্রহৃণ করিয়াছছছন। তিনি বলিয়াছেন，ঊক্ত শানন নুযূলই সঠিক। কারণ，পূর্ববর্তী আয়াতত খ্রিস্টানদের বিযয় উল্লিখিত হইইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও তাহাদের বিষয়ে উল্লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভ্মিম গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ，উহ্হা দুর্বল। কুরতুবী বলেন ：
 আন্মাহ্ আমাদিগকে বজেন্ন না কেন？＇আমার মতে আয়াতের ইহাই স্পৃষ্ট অর্থ। আন্মাহ্ সর্বজ্ঞ।

আবুল আলীয়া，রবী‘ ইব্ন আনাস，কাতাদাহ এবং সুদ্দীও বলেন－‘আলোচ্য আয়াত্তটি মক্কার মুশরিকদের সম্বন্ক্ নাযিল হইয়াছে। তাহারাই বলিয়াছিল，আল্লাহ্ সরাসরি আমাদের সাথ্থে কথা বলেন না কেন এবং আমাদের নিকট আমাদের পছন্দমত निদর্শন আসে না কেন？＇
 কুরতুীী বढলन－＇তাহারা হইতেছে ইয়াহ্হদী ও নাসারা জাতি্দ্য়।＇

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় শে，আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত צ́ لَ لَ位

 জাতি

আল্লাহ্ তা‘আनা বলিতেছ্েে ：

＂আর যখন তাহাদের নিকট কোন আয়াত আসে，তথন তাহারা বনে，আল্মাহ্র পৃর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহা（বে সকন নিদর্শন）প্রদান করা ইইয়াছিল，आমাদিগক্ক যতক্কণ পর্যন্ত তাহা প্রদান করা না হইবে，ততক্ষণ আমরা কোনক্রমেই ঈমান আনিব না।


"আর তাহারা বলে-আমরা কোনত্রম তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে মৃত্তিকার মষ্য হইতে একটি প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে অথবা তোমার জন্যে খেজুর অথবা আগুরের একটি উদ্যান সৃষ্টি হইবে এবং তুমি উহার মধ্য দিয়া (অলৌকিক পন্থায়) সুষ্ঠুর্দপে পানির নালাসমূহ প্রবাহিত করিবে। অথবা তুমি বেইক্রপে বলিয়া থাক, সেইর্রপে আকাশকে খও-বিখও করিয়া আমাদের মাথার উপর পতিত করিবে অথবা আল্মাহ্কে এবং ফেরেশতাগণকে সামনা-সামনিভাবে উপস্থিত করিবে। অথবা তোমার জন্যে স্বর্ণের একটি বাড়ি নির্মিত হইবে অথবা তুমি আকাশে চড়িবে। তেমনি তুমি যতক্ষণ না আমাদের নিকট একটি কিতাব নাযিন করাইবে যাহা আমরা পাঠ করিব, তত্ষ্ আমরা তোমার মন্ত্রকে বিশ্বাস করিব না। তুমি বল-আমার প্রভু মহান ও পবিত্র! আমি কি একজন বাণীবাহক মানব ভিন্ন অন্য কিহ্ম?"

## তিনি আরও বলিতেছেন ঃ


 অবতীর্ণ করা হয় না কেন অথবা আমরা আমাদের প্রভুকে দেথি না কেন?

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :
我 "বরং তাহাদের প্রত্যেকে চায় यে, প্রত্যেককে কত্খলি বিস্তৃত পুস্তিকা প্রদান করা হউক।"

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ এবং অনুর্পপ অন্যান্য আয়াতে আরবের, মুশরিকদের সত্য-বিদ্বেষ এবং সত্য বিমুখতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আরবের মুশরিকদের ন্যায় তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহও আল্লাহৃর রাসূলের নিকট সত্য বিদ্বেষমূলক অयৈৗক্তিক দাবী ও আবদার জানাইয়াছিল। অন্যত্র আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

"কিতাবধারীগণ তোমার নিকট দাবী জানায়-‘তুমি তাহাদের নিকট আকাশ হইতে একটি পুস্তক নাযিল করাও।' ইতিপৃর্বে তাহারা মূসার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর অযৌক্তিক ও অসষ্ভব দাবী জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যরূপে আল্মাহ্কে দেখাও।"

जनার্র তিনি বলিলিত্ছেন :
 শ্মরণযোগ্য, যখन তোমরা মূসাক্ক বলিয়াছিলে-হে মূসা! আমরা যতঋ্\%ণ না প্রকাশ্যভাবে आন্নাহৃকে দেখিব, ততক্ষণ কোনক্রম্ম তোমার প্রতি ঈমান আনিব না।"
 তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমৃহের লোকদের অন্তরের সমতুল্য।

এইরূপে অনাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :

"এইরূপে যখনই তাহাদের পূর্ববত্তী লোকদের নিকট কোন রাসূল আগমন করিয়াছে, তখনই তাহারা বলিয়াছে-’(এই লোকটি) যাদুকর অথবা পাগল।"
 বিপুল সংখ্যক সুস্পষ্ট आয়াত ও নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছি। याशাদের অন্তরে সত্যের প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে বিশ্বাস করিতে ও উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্হুক রহিয়াহ্,ে, তাহাদের ঈমান আনিবার জন্যে উক্ত সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। অবশ্য যাহাদের অন্তর সত্যবিদ্দেষে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা যাহাদের অন্তরে ও কানে মোহর মারিয়া দিয়াছেন আর চোখের উপর পর্দা রাখিয়া দিয়াছেন, তাহারা কোন অবস্থায়ই ঈমান आনিবে না। উক্ত সত্যদ্বেষী নোকদের সষ্থক্ধে আল্ণাহ্ তা আনা অন্যত্র বনিয়াছেন ঃ


الْعَذَابَا الْالَيْتْ -
"यাহাদের বিষয়ে তোমার প্রভুর বাক্য সত্য হইয়াছে, তাহারা যতদিন (দোযথের) यন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেথিবে ততদিন ঈমান আনিবে না; তাহাদের নিকট সকন নিদর্শন आসিনেও না।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালত

১১৯. "निশ্চয় आমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূৃপ প্রের্রণ করিয়াছি। আর জহান্নামীদের জন্যে তুমি জবাবদিহী হইইবে না।"

তাফসীর : হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদাহ, শায়বনন নাহবী, আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আদ্দুল্নাহ্ আল ফায়যারী, আদ্দুর রহমান ইব্ন সালেহ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন

 তাई আমি মু’মিনকক জ্নান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকার্রী এবং কাফিরকে দোयাখর বিরুদ্ধে নতর্ককারী?

অধিকাংx काরী आলোচ্য आয!তের

 পড়িতেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) উহার স্থলে لن উপরোক্ত কিরাআতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।
 তাহার কুফরের জন্যে আমর নিকট তোমার জওয়াবদিহী করিতে ইইবে না।' অনুক্পপভাবে অন্যত্র আল্লাহৃ তা‘আলা বলিতেছেন :
 আমার কাজ‘ হিসাব গ্রহণ।"

তিনি আরও বলিতেছেন :

থাক। তুমি ঊপদেশদাতা বৈ কিছু নহ। তুমি তাহদের দারোগা নহ।"
অন্যত্র র্তিনি বলিডতছছন :

"তাহার। যাহা বলে, তৎসন্ধন্ধে আমি অধিকতর অবগত রহিয়াছি। আর তুমি তো তাহাল্রের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নহ। যাহারা আমার শাত্তিকে ভয় করে, তুমি তাহাদিগ্কক উপদেশ দিতে থাক।"

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর দায়িত্ ঔধু তাবনীগ। লোকদিগকে অন্যায় হইতে বিরত রাখিবার জন্যে তাহাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ তাহার কাজ নহে।

একদল কারী لاتسئل শব্দের অন্তর্গত $\quad$ বর্ণটিকে (यবর) দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় বাক্যটি নিচ্ষে-সৃচক বাক্য হইবে। উহার অর্থ হইবে, ‘তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।'

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব করयী হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন উবায়দাহ ছাওরী ও আব্দুর রায়য়াক বর্ণনা করিয়াছ্ন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন-‘আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্গiয় আছেন-তাহা यদি জানিতে পারিতাম! আহ!! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম! আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা यদি জানিতে পারিতাম!’’ ইহতে আল্লাহ্ ত"আলা এই আয়াতাশ্ নাযিল করিলেন :

[^19] নাই।

ইমাম ইবৃন জারীরও উপরোক্ত রিওয়ায়েত মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব হইর়ত ধ！রাবাহিকডারে মৃসা ইব্ন উবয়াদাহ．ওয়াকী‘ ও আবূ কুরায়ারবর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবাঁ উহা হযরভ ইব্ন অद্বাস（রা）এবং মুহাশ্মদ ইবৃন কা‘ন－এই দুই রাবী হইতে বর্ণিভ রিওয়ায়েভ হিगাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীস শাষ্ত্রবিদগণ উক্ত রাবী মুহাম্মদ ইবন কা‘বের বিক্রপ সমানোচন্না করিয়াছেন।＇তাহারা তৎকর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের বিষদ্ধতার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কুরতুবী বব．লান－‘শেষোক্ত কিরুআত অনুসা七র আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য ইইত্ছে－＂তুমি দোযথবাসীদের অবস্থ। সম্বক্ধে প্রশ্ন করিও না। কারণ，তাহারা বে অবস্থা় আছ，তাহ তোমার ধার়ণার বাহিরে।’’মাম কুরতুবী আরও বলেন－‘আমি আত্তাযকিরাহ （التذكرة）নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি যে，আল্মাহ্ তা＇আলা নবী করীম（সা）－এর জন্যে তাহার মাতা－পিতাকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাহারা জীবিত হইবার পর ঈমান আनিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকক आমি নিম্নোক্ত হাদীসেরও উত্তর প্রদান করিয়াছি ：নবী করীম（সা） বनিয়াছেন－‘নিচ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা দোযখে আছেন।’

आমি（ইব্ন কাছীর）বলিতেছি－নবী করীম（সা）－এর মাতা－পিতার জীবিত হওয়া সশ্পর্কিত হাদীসটি না সিহাহ সিত্তার（বিখ্যাত ছয়টি হাদীস গ্রন্থ）অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থ্ উল্লেখিত আছে，আর না অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে। উহার সনদ দুর্বন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের র্অধকার্রী।

দাউদ ইব্ন আবূ আসিম হইতে ধারাবাহিকডাবে ইব্ন জুরায়জ，হাজ্জাজ，হসায়ন，কাসিম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ：‘একদা নবী করীম（সা）বলিলেন－‘আমার মাত－পিতা কোথায় আছেন？’ ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল ইইল ：


ইতিপৃর্বে উল্লেখিত মুंহাপ্দদ ইব্ন কা＇ব কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত এবং দাউদ ইব্ন আবূ আসিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত－এই উডয় রিওয়ায়়েের সনদদ্বয়ের কোনটিতেই রাবী হিসাবে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। উভয় ．রিওয়ায়েতের সনদ মুরসাল （مـرسل）ا

মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব প্রমুখ রাবী হইতে বর্ণিত যে সকল রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে， নবী করীম（সা）তাঁহার মতা－পিতার পারন্ৗৗকিক অবস্থা সম্বক্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন，ইমাম ইব্ন জারীর সেই সকল রিওয়ায়েত বাতিল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বালিয়াছেন－‘স্বীয় মাতা－পিতার অবস্গা সষ্ধক্ধে নবী করীম（সা）সন্গ্গে প্রকাশ করেন নাই। কারণ，আল়াহ্র রসূল（সা）এইর্রপ বিষয় সन্দিহান থাকিতে পারেন না।’ ইমাম ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত لاتسئل শব্দটির - বর্ণটিকে পেশ হরকত দিয়া পড়াকেই ওুদ্ধ বলিয়াছেন।
 थाকি．লা সনhणिকে مرسل সনh বना इ：।

ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, এইর্রপ হওয়া বিচিত্র নহে বে, নবী করীম (সা) এক সময়ে স্বীয় মাতা-পিতার পারলৌকিক অবস্থা সম্বc্চে অনবহিত ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি তাঁহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ইসৃতিগফারও করিয়াছিলেন। অতঃপর এক সময়ে আল্লাহ্ ত‘‘আनা তাঁহাকে তাঁহার মাতা-পিতার দোযথীt হইবার সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদ জানিবার পর নবী করীম (সা) তাঁহাদের জন্যে আর ইস্তিগফার কর্রেন নাই। একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর মাতা-শিত দোযখী হইবেন। আল্মাহৃই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আতা ইব্ন ইয়াসার ইইতে ধারাবাহিকভাবে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ ইব্ন সুলায়মান, মূসা ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন :
"একদা আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষৎ লাভ ঘটিলে আমি তাঁহাকক বলিলাম-‘তওরাত কিতাবে নবী করীম (সা)-এর যে পরিচয় ও শুণাবলী উল্লেথিত রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন-আল্লাহৃর কসম! কুরআন মজীদে নবী করীম (সা)-এর যে পরিচয় ও ওুণাবনী উল্লেখিত রহিয়াছে, ত়াওরাত কিতাবেও ঢাঁহার সেই পরিচয় ও তুণাবনী উল্লেখিত রহিয়াছে। উক্ত পরিচয় ও ওুণাবলী এই ঃ-হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাত, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও নিরক্ষরদের রক্ষণাবেক্ষণকারী পাঠাইয়াছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে المتوكل (আল্মাহ্র উপর ভরসাকারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছি। সেই নবী কখনও কর্কশভাষী বা উগ্র-স্বভাবের হইবে না। সে বাজারে চিৎকার করিয়া কথা.বলিবে না। সে তাহার প্রত়ি দুর্ব্যবহরের উত্তর দুর্ব্যবহার দ্বারা দিবে না; বরং সে ক্ষমা ও মার্জনা করিয়া দিবে। আল্লাহ্ তাঁহার দ্বারা জাতিকে সত্য পথে না আনিয়া তাঁহাকে মৃত্যু দিবেন না। আল্লাহ্ তাঁহার দ্মারা জাতিকে সত্য পথে আনিবার পর জাতির লোকদের আদশ ইইবে ‘আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ নাই।’ তাহার দ্বারা আল্লাহ্ অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতির্ময়, বধির কর্ণকে শ্রুতিশীল এবং বদ্ধ হৃদয়কে উনুক্ত্বদ্বার করিয়া দিবেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্য কোন সংকনক বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী উহা স্বীয় ‘সহীহ’ সংকননের ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়ে উপরোক্ত রাবী ফালীহ ইব্ন সুলায়মান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ষ্রতন সনদাংশে এবং 'ফালীহ ইব্ন সুলায়মান হইতে মুহাম্যদ ইব্ন সিনান’ এই ভিন্নর্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ‘উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী হিলাল ইব্ন আনী ইইতে অব্দুল আयীय ইব্ন আবূ সালিমাহও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ‘উক্ত হাদীস হযরত আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হিলাল এবং সাঈদও বর্ণনা কর্যিয়াছেন।’ ইমাম রুখারী আবার উহা তাফসীর অধ্যায়ে ‘হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হিনাল, আব্দুল আयীয ইব্ন আবূ সালিমাহ ও আক্দুল্মাহর সনদেদ্র শ্রয় অনুর্পপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।’ উপরোক্ত রাবী আব্দুল্নাহ্ ইইতেছেন-আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সানাহ। ইমাম বুথ্খারী ‘আদব’ অধ্যায়ে তাহার পরিচয় উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইব্ন মাসঊদ দামেশকী বলিয়াছেন, 'উক্ত আদ্দুল্মাহ্ হইতেছে আব্দুল্নাহ্ ইব্ন যর।'

হযরত আद্মুল্নাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, হিলাল ইব্ন আनी, ফালীহ ইব্ন সুলায়মান, মুআফী ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন বাররা, আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন আইউব ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা

আরোচ্য আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সহিত এই অতিরিক্ত কথাটিও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আতা বলেন-অতঃপর কা‘ব আহবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকটও অনুরূপ প্রশ্ন করিলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিলেন।

## কুর্জান তিলাওয়াতের গুরুত্ব

## 




১২০. আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনই তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইবে না যতক্ষণ না তুমি তাহাদের মিল্লাতের অনুসারী হইবে। বল, "নি"্য় আল্লাহহর পথ প্রদর্শনই একমাত্র
 কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র তরফ্ের কোন বন্ধু ও মদদগার পাইবে না।"
১২১. "যাহাদিগকে আল-কিতাব প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের যাহারা যথাযথডাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই উহার উপর ঈমান আনে। আর যে ব্যক্তি উহা অবিশ্বাস কর্র, অনন্তর তাহারাই ক্ষজ্র্ম্বস্ত।"

 হইবে না। অতএব তাহারা কিসে সন্তুষ্ট হয়, তুমি তাহা সন্ধান করিতে যাইও না। বরং আল্লাহ্ তোমার প্রতি যে সত্যকে নাযিল করিয়াছেন, সেই সত্যের প্রতি তাহাদিগকে আহ্নান জানাইতে থাকিয়া আল্মাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিডে সচেষ্ট থাক।"
 হিদায়েত ও সত্য দিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই হিদায়েত ও সত্যই সরল, সঠিক, পূর্ণ ও সার্বজ্জনীন দীন ও হিদায়েত।
 সাহাব,গণের প্রতি আল্লাহ্ কর্ত্ক প্রদত্ত একটি যুক্তি যাহার সাহায়ে তাহারা কফিরদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত ইইতেন। কাতাদাহ আরও বলেন-‘আমার নিকট ইহা বর্ণিত ইইয়াছে যে, নবী






 বিরৃদ্ধে কঠঠার্াবে সতর্ক করিয়া দিত্তেেন। উহাতে আল্লাহ্ ত'जাना নবী ক্রীম (সা)-কে

 जनুসরণ কর, তাহা ইইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকক কঠিন শান্তি দিবেন এবং উহা হইতে কেহ তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না।' আল্লাহ্ আমাদরর সকলকে উক্ত গোমরাহী হইতে রষ্ণা করুন।
 প্রকারের কুফ্র এক মিহ্নাতের অন্ত্রুক্ত। তহারা বনেন-আলোচ আয়াতে আা্লাহ্ ত'অালা

 হউক না কেন, উशারা মূলত একই মিল্নাতের বিভিন্ন শাখা মাত্র। অনুর্রপডাবে অনা্র অা্লাহ্ ज'जানা বলিতেছেন :
 জন্যে!"

উক্ত আয়াতে আল্লাহু ত'আালা কাফি্রদের বিভিন্ন দীনের প্রতি একবচন শদ্দ (একবিট
 माख्र ধर्ग या দीन।

ঊপর্রান্নেথিত মূনनीতির ভিত্তিতে ইমাম আবৃ হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র) এবং এক রিওয়াক়্েত অনুসারে ইমাম আহমদ (র) বলেন-মুসলিম ও অমুসলিম ইহদের একে অপরের

 काएি



 জারীর উহাকে সঠিক বनिয়া গহহ করিয়াছেন। পকান্তরে কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করিয়াছ্ন : 'উক্ত অা়াতে নবী কয়ীম (সা)-এর সাহাবীদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।'

হयরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভারে হयরত যায়দ ইব্ন হারিছা, হযরত উসামা ইবব্ন

 তাহারা জান্নাত সম্পর্কিত কোন आয়াত তিলাওয়াত করে, অতথন আল্ধাহ্র কাছ্ উহার জন্যে প্রর্থনা জানায়। আর যখন তাহারা দোযখ সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন আল্ডাহ্র কাছে উহা হইতে আশ্রয় কামনা করে।' হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইয়ে আবুল আলীয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ বে সত্তার হাতে আমার জ্রান রহিয়াছে সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি-আল্ধাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য ইইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা ও তদনুযায়ী আমল করা। উহা বেইর্দপে নাযিল হইয়াছে, সেইর্দপে তিলাওয়াত কয়া, উহার শব্দসমূহ ও বাক্যাবনীকে স্থানচ্যুত ও পরিবর্তিত না করা এবং কোন অংশের অর্থ ও মর্মকে বিকৃত না করা।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায়্যাকও উপরোক্তর্রপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে মানসূর ইব্ন মু‘তামারও অনুরূপ তাৎপর্य বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইডে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আiব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বললে ঃ. আল্লাহ্র কিতাবকে ‘যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করিয়া তদনুযায়ী আমল করা आর উহার কোন অংশকে স্থানচ্যুত বা পরিবর্তিত না করা।’ ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-হ্যরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতেও অনুকূপ তাৎপর্য বর্ণিত ইইয়াছে।’ হাসান বসরী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : ‘আল্লাহ্র কিতাবকে যথোচিতভাবে তিনাওয়াত কবিবার তাৎপর্য হইতেছে উহার নিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (الـــحكمـات) উপর আমল করা এবং অनিচ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (الــمتشابهات) প্রতি ঈমান রাখা আর উহার বে অংশের অর্থ ও তাৎপর্য বোষগমা হয় না, তাহা বুঝিবার জন্যে সে বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমের কাছে যাওয়া।

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্নে আবূ হিন্দ, ইব্ন আবূ যায়দা, ইবরাহীম ইব্ন মৃসা, আবূ যুরআ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা কন্নিযাছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্নাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য ইইতেছে এই যে, উহা যথোচিতভাবে
 অন্তর্গত $\quad$ ক্রিয়াটি যেইর্রপে অনুসরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াড়, আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত ‘نَيْ

ইকরামা, আতা, মুজাহিদ, আবূ রयীন এবং ইবরাহীম নাখঈ হইতেও অনুর্রপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আদ্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবায়দ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন বে, 'হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্পাহৃর কালামকে যথোচিতভাবে ছিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাকে যথোচিত্যাবে অনুসরণ করা।
কাছীর (১ম খণ্ড) —৮৫

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ‘হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে", মালিক

 রাবী ও সমালোচক খতীবের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রহিয়াছে। তবে উহার বক্তব্যের বিষয় সহীহ ও সঠিক।' হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন-‘‘ে ব্যক্তি কুরআন মজীদকে মানিয়া চলে, ハে উহাকে সঙ্গে লইয়া জান্নাতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করিবে।'

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ "আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিনাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্মাহ্র নিকট রহমতের জন্যে দোয়া করা এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আযাব হইতে আল্নাহ্ ত‘আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এই প্রসজে উল্লেখযোগ্য বে, নবী করীম (সা) কুরআন মজীদকে এইর্দপেই তিলাওয়াত করিতেন। তিনি রহমতের আয়াত তিনাওয়াত করিবার কালে আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট রহমতের জন্যে দোয়া করিতেন এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট আयাব হইতে আশ্রয় চাহিতেন।
 ইইয়াছ্ছে বে, ‘যাহারা কিতাব প্রাপ্ত হইইয়াছে, তাহারা কিতাবকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিয়া थাকে।' উপরোক্ত অংশে আল্ধাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্বক্ধে সংবাদ দিতেছেন যে, 'তাহারা তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপরও ঈমান আনে।' আলোচ্য আয়াতের উভয় অংশের তাৎপর্য এই বে, যাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে যথোচিতভাবে কায়েম করে, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপরও ঈমান রাথে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

"আআর তাহারা यদি তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের পরওয়ারদিগারের তরফ ইইতে অন্য যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহা কায়েম করিত, তবে তাহারা নিশয় তাহাদের উপর ও নীচ উভয় দিক হইতে বিপুন আহার্য লাভ করিত।.

তিনি আরও বলিতেছেন :


" "হে আহলে কিতাব! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর পঙ্ষ হইতে তোমাদের উপর অন্য যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা না যথোচিতভাবে কায়েম করিবে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।" অর্থাৎ তাহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর বে পরিচয় ও গুণাবনী লিপিবদ্ধ রুহিয়াছে এবং তাহাকে অনুসরণ ও সাহাযা করিবার যে নির্দেশ প্রদত্ত রহিয়াছে

তাহা সত্য বলিয়া মনে প্রাণে গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমদের মুক্তি নাই। তোমাদের এই কার্যই তোমাদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিবার দিকে লইয়া যাইবে এবং উহার ফনে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের মগল ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

তিনি আরও বলিতেছেন :

"তাহারা সেইসব নোক যাহারা উম্মী নবী ও রাসূলকে অনুসরণ করে-বে রাসৃলের পরিচয় তাহারা নিজ্েেের নিকট (রক্ষিত) তাওরাত ও ইজ্জীলে লিথিত পাইতেছে।"

অনাত্র তিনি বলিতেছেন :


"তুমি বল-তোমরা ঈমান আন অথবা না আন; উহার (কুর়আন মজীদের) পূর্বে যাহাদিগকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের সশ্মুঢে যখন উহা (কুরআন মজীদ) তিনাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা বিনীতভাবে চিবুক মাটিতে রাখিয়া সিজদা করে আর বলে-আমাদের পরওয়ারদিগার অতি মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিপ্চ পূর্ণ হইয়াহে।"
'انْ আগমনের বিষয়ে আমাদিগকে যে ওয়াদা দিয়াছিলেন নিশ্চয় উহা পুর্ণ হইয়াছে।

তিনি আরো বলিতেছেন :



"আমরা উহার (কুরআন মজীদের) পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করিয়াছি, তাহারা উহার প্রতি ঈমান আনে। আর যখন উহা তাহাদের সষ্মেখে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা বলে-‘আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। নিচয় উহা আমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে আগত সত্য। আমরা উহার আগমনের পৃর্বেই আ丬্মসমর্পণকারী ছিলাম।' তাহাদিগকে তাহাদের সবরের কারণে দুইবার পুরষ্কার প্রদান করা হইবে। আর তাহারা অশিষ্টতাকে শিষ্টতা দ্বারা প্রতিরোধ করে এবং তাহাদিগকে আমি বে রিযিক প্রদান করিয়াছি, উহা হইতে তাহারা দান করে।"

তিনি অন্যার্র বলিতেছেন :
‘"আর আহর.লে কিতাব এবং উশ্মীদিগকে তুমি বল-‘তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ?’ यদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইল। আর যদি তাহারা
 দায়িত্ রহিয়াছে। অনন্তর আল্লাহ্ বান্দাদিগকে দেখিতেছেন।"
, অर्थाৎ আর याशারা উহ্থার প্রতি কুফর করে, তাহারা মহা-কত্গ্গিস্ত।

এইরুপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
 কুফর করিবে, আগুন তাহাদের প্রতির্রুত শাত্তি।"

এইরূপ সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘শেই সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি-ইয়াহুদীই হউক আর নাসারাই হউক এই উম্মতের (সমগ্র মানব জাতির) কাহারও কানে আমার আগমনের সংবাদ পৌছিবার পর যদি সে আমার প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাহাদের দোযখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।'

## বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী

## (IVY)

##  

১২২. হে বনী ইসরাঈলবৃন্দ! আমি যেই সব নি‘আমাত তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর। আর নিশচয় আমি তোমাদিগকে সমণ্ৰ সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করিয়াছিলাম।
১২৩. তোমরা সেই দিনটিকে ভয় কর যেইদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না ও কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না। আর কাহারও সুপারিশ কাজে আসিবে না এবং তাহারা কোনই সাহায্য পাইবে না।

তাফসীর : এই সূরার প্রথমদিকে এই আয়াতদ্বয়ের অনুরূপ দুইটি আয়াত উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যের গুরুত্তকে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা এই স্থলে উহা পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার নি‘আমাতসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ ইইতে এবং তাঁহার রাসূল মুহাম্ম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে বলিতেছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা‘আলা

তাহাদিগকে যে কিতাব প্রদান করিয়াছেন, উহাতেই আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পরিিয় ও গুণাবলী এবং তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সহ তাঁহার শ্রতি ঈমান আনিবার নির্দেশ উর্ল্লেখ্তত রহহিয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেত্ছেন-তাহারা যেন সত্য গোপন না ক্করয়া উহা গ্ৰহণ কর়র। আল্ণাহ্র রাসৃল মুহাম্মদ (সা) তাহাদের মধ্যে জন্মগ্গহণ না করিয়া বরং আরব গোত্রে জন্মগগ্গহ করিয়াছেন এবং আরব গোত্র শেষ নবীর দানে ধনা হইল, এইই অজুহাতে যেন তাহারা তাঁহার প্রতি হিংসা না করে।’ কারণ, তাঁহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুর্থহ থাকিবে। পক্ষান্তরে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার শাস্তি অতিশয় ডয়াবহ। কোনরূপ হিংসা বা যে কোন কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা কিয়ামতের দিনে মহা শাস্তিতে নিঙ্ষিপ্ত হইইবে। কোন সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী সেদিন তাহাদিগকে দোযখের ভয়াবহ শাশ্তি হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। অতএব, তাহারা যেন সত্যকে গ্রহণ করিয়া আযান ইইতে বাঁচিয়া থাকিত্ত সচেষ্ট হয়।

## ইবরাহীম (আা)-এর মর্यাদা

##  

১২8. आর घथন ইবরাহীমকে তাহার প্রডু কয়েকটি কথা দ্মারা পরীী্মা করিনেন, সে जাহা পৃর্ণ কর্রিল। নিচ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিব। সে বনিল-এবং আমার সন্তানগণকেও। তিনি বলিলেন, ‘আমার এই প্রত্র্রুতির আওতায় জালিমগণ आসিবে না।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ ত"আলা মুশরিক ও ইয়াহুদী-নাসারাসহ সমগ্গ মানব জাতিকে উপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মহান মর্যাদা ও উহার কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে একাধিক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া উহাতে তাঁহাকে কৃতকার্য পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে ঈমান ও আমলে মান জাতির ইমাম ও নেতার মহাসশ্গানে সম্যানিত করিয়াছিলেন। হযরঠ ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ ত‘আলার নিকট নিজের বংশধরদের জন্যেও উক্ত ইমামত ও নেতৃত্রের মহাসম্মানের জন্যে প্রার্থনা জানাইনে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন শে, তাঁহার বংশধরদদর মধ্যে কাফির এবং জালিম লোকের আবির্ডাবও ঘটিবে। তাহারা আল্লাহ্র উক্ত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র হইবে না। অতএব তাহারা লোকদের জন্যে অনুসরণীয়ও নহে। লোকে যেন তাহাদিগকে অনুসরণ না করে। ইহাই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ইইয়াছে।
 ইয়াহদী-নাসারা জাতিসমূহের নিকট ইবরাহীমের কাহিনী বিবৃত্ত কর। আল্লাহৃ ইবরাহীমকে কত্ঞুলি কঠিন আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম উহার সবগুলিতেই কৃতকার্য ইইয়াছিল।' মুশরিক, ইয়াহৃদী ও নাসারাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর

অনুসারী হইবার দাবী করিলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অনুসারী নহে; বরং নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণই হইতেছেন তাঁহার প্রকৃত অনুসারী। মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা জাত্সিসূহের জন্যে হযযত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীর মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে।

অনুরুপভাবে অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :
 পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছিল।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ


 كَانَ مِنَ الْمُشُرْْرِيْنْ -
"निচ্য় ইববাহীম ছিন আল্নাহ্র প্রতি অনুগত সতানুরাগী ব্যক্তি। আর সে মুশরিকদের
 বাছিয়া নইয়াছিলেন এবং সরন পথ দেখাইয়াছিলেন। আর आমি তহাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করিয়াছি এবৃং অথিরাতে সে নিচ্য় নেককারদ̆র অন্তর্ডুক্ত থাকিবে। অনন্তর আমি তোমার নিকট এই প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছি বে, তুমি ইবরাহাম্মে পথ অনুসরণ করো। সে ছিন


তিনি আরও বনিত্ছেন :

"তৃমি বলো- নিশ্যয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ দেখাইয়াছেন। উক্ত পথই ইইতেছে স্িিক পথ। উহা ইবরাহীমের পথ। ইবরাহীম ছিল অনুগত সত্যানুরাগী। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তিনি আরো বলিতেছেন :



"ইবরাহীম না ছিল ইয়াহুদী আর না ছিল নাসারা; কিন্তু সে ছিল সত্যানুরাগী ও মুসলিম। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্য় ইবরাহীমের নিকটতম ব্যক্তিগণ হইতেছে তাহারা যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে আর এই নবী এবং যাহারা (তাঁহার প্রতি) ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। আর আল্লাহ্ মু’মিনদের বন্ধু।"

শকার্থ : كلمـة xব্দের অর্থ হইতেছে-বিধান। এইস্থলে উহার তাৎপর্য হইতত্েে আল্মাহ্র বিধান। আল্লাহৃর বিধান দুই প্রকারে বিভক্ত। इইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের বিধান প্রকৃতিক বিধান। আল্নাহ্ ত‘‘লানা বলেন ঃ
 এবং কিতাবসমূহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।"

এইস্থলে كلمـة শক্দের তাৎপর্য হইতেছে প্রাকৃতিক বিধানাবলী।
দ্বিতীয় প্রকারের বিধান শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ্ ত‘আলা বনেন :
 ন্যায্যতা উভয় দিক দিয়া পরিপৃর্ণ হইয়াছে।"

শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান আবার দুই ভাগে বিডক্তঃ ঃ সত্য সংবাদ ও ন্যাय্য আদেশ
 ত‘আলা যে বিধানাবनী উল্লেখ কর্রিয়াছেন, তাহা ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর বিধানাবনী অর্থাৎ আল্মাহ্র আদেশ ও নিষেষ।
 যথাযথভব্বে তোমার পালন কর্রিবার পুরক্কারস্বর্দপ আমি তোমাকে দীনী ইমাম বা ধর্মীয় নেতা বানাইব। তুমি মানুষকে আমার দীনের প্রতি আহ্নান জানাইবে এবং মানুষ তোমাকে অনুসরণ করিবে।

আল্লাহ্ তাআলা কি কি আদেশ-নিভেবের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম় (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। इযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে এই বিষয়ে বিভিন্নর্প রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

হযর্ত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, মুআম্মার ও আব্দুর রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ সম্পর্কিত নির্দেশাবनীর (الــنـاسل) মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তামীমী ও আবূ ইসহাক সাবীঈ উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্নে তাউস, মুআমার ও আক্দুর রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছেন : আল্লাহ্ তা‘আলা হযরতত ইবরাহীম (আ)-কে মস্তকের সহিত সংশ্নিষ্ট পাঁচটি এবং দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত সংশ্নিষ্ট পাঁচটি মোট দশটি পরিষ্কার-পর্রিচ্ছ্নতা সস্পর্কিত বিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মস্তকের সহিত সংশ্নি্ট नির্দেশগুলি হইতেছে : ‘গৌঁফ খাটো রাখা, কুলি করা, নাকে পানি দিয়া নাক সাফ করা, মিসওয়াক করা ও মাথার চুলে সিঁথি কাটা। দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত সংশ্নিষ্ট নির্দেশগলি হইতেছে ঃ হাত-পায়ের আগুলের নখ কাট, গুণ্ত স্থানের লোম মুগ্তনো, খতনা করা, বগলের লোম তুলিয়া ফেলা এবং মল-মৃত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা পরিক্ষার করা।’

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেলন-‘সাঈদ ইব্ন মুসাইল্যেব, মুজাহিদ, শা‘নী, ইবরাইীম নাখঈ, আবূ मালেহ এবং আবূ জাল্দ হইতেও উপরোক্ত রূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত ইইয়াছে!'

आনি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-‘হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বে রিওরায়েতটি বর্ণিত রহিয়াছে, উহাও প্রায় অনুর্প।। উক্ত রিওয়ায়েতটি এই : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- দশটি কার্य মানুষের রাখা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়া নাক সাফ করা, নখ কাটা, আসুলের গিরাগ্গি ধধৗত করা, বগলের লোম তুলিয়া ফেনা; গুপ্তস্शানের লোম মুওন করা, মলমূত্র ত্যাগ
 আয়েশা (রা) ভুলিয়া গিয়াছছন। তিনি বলেন-'সষ্যবত উহা হইতেছে কুলি করা।'
 পানি দ্দiরা পরিষ্ষার করা।'

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীiফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে শে, नবী কর্রীग (সা) বলিয়াছছন : (সুরুচিপূর্ধ প্রবৃত্তি) ইইতেছে পাঁচটি : খতনা করা, তুপ্তস্থাননন লোম চাছিয়া ফেনা, গৌফ খাটো করা; নখ কাটা এবং বগলের লোম তুলিয়া खেना।

হানাশ ইব্যেন আন্দুল্নাহ সুনআানী ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন হুরায়রা, ইব্ন লাহীআ, ইব্নে ওয়াহাব, ইউনুস ইব্নে আদ্লুল আ‘লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন : इयরত ইব্ন आব্বাস (রা)
 পরীক্ষা করিয়াছিলেনে। উহাদের মধ্য হইতে ছয়টি মানব-দেহের সহিত সম্পর্কিত এবং চারটি रজ্জের সহিত সশ্পর্কিত। মানব-দেহের সহিত সম্পর্কিত ছয়টি আদেশ হইত্ছে এই : গুপ্ত স্থানের লোম চাঁছিয়া ফেলা ও বগলের লোম তুলিয়া ফেলা, খতনা করা; র রাবী ইবৃন হুরায়রা বলেন-‘উক্ত তিনটি মিলিয়া দুইটি হইয়াছে।’ আর নখ কাট; পগোফ খাটো করা; মিসওয়াক করা এবং জুমআর দিনে গোসল করা। হ্জ্জের সহিত সম্পর্কিত চারটি ,আদেশ হইতেছে এই : বায়তুল্নাহ্ শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্ময়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো, কংকর নিক্ষেপ করা এ্ণং তাওয়াফে ইফাযা করা।

দাউদ ইব্নে আবূ হিন্দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইকরামা বলেন, একদা হযরত ইবৃনে আব্বাস (রা) বলিলেন-‘আল্লাহ্ ত'‘আলা হযরত ইবয়াহীম (আ)-কে যে সকল অদেশ-নিষেষের মাধ্যমে পরীক্মা করিয়াছিলেনে, সেই সকল আদেশ-নিষেধের পরীক্ষায় একমাত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই।' তাই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছ্ছে :
 আদেশ-নিষ্বেের মাধ্যমে আল্নাহ্ তা‘আলা হযর্তত ইবরাহীম (আ)-কে পরীmা করিয়াছিলেন,
 প্রথম প্রকারের ছয়ীট আদেশই রিఆয়াণ্যেতে উন্নেথিত পাওয়া যায়। ইব়ন আবূ হাতিমের জালোচ্য রিওয়ায়েতে উত্লেখিত প্রথম প্রকরের আদেশসমৃহের সং্থ্যা ছয়ট্রি অধিক দৌ্য যায়।

সেইগুলো কি কি？তিনি বলিলেন－ইসলাম ত্রিশটি অপ্গ অর্থাৎ আদেশ－নিষেধ লইঁয়া গঠিত। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম（আ）－কে ইসলামের সেই ত্রিশটি আদেশ－নিষেষের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত ত্রিশiটি আদেশ－নিষেধের মধ্য হইজে দশ্টি আদেশ－নিভেষ সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেথিত হইয়াছে ：


উক্ত ত্রিশটি আদেশ－নিষেধের মধ্য হইতে দশাটি আদেশ－নিষেধ সূরা মু’মিন্নেন্রে প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে（অর্থাৎ নয়টি আয়াতে）এবং সূরা মা：আরিজের কয়েকটি আয়াতে যथा－


উক্ত ত্রিশটি আদেশ－নিষ্বেের মষ্য ইইতে দশটি আদেশ－নিষেবে সুরা আহ্যাবেরু নিম্নেক্ত আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ：

 কর্রিয়াছিলেন। ইহাত অাল্লাহ্ ত্র＇অালা ঢাহার জন্যে দোযখ হইতে ম্মু心্তির্ধারিত করিয়া निड़ाছ్ন ${ }^{\prime}$

 এবং বিভিন্নর্木প অষ্টন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।






 হওয়াকে বর্রণ করিয়া নওয়া；আল্লাহ্র তর্ফ হইতে নির্দ্রশ जাসিবার পর ঢাহার সন্তোষ লাভ
 লেবা করা；এধং আল্লাহ্র নির্দেশে স্বীয় পুর্রে যবেহ করা।

 এই जাদেশ করিলেন－اسلم（অামার নিকট আ丬্মসমপণ করো）। তিনি মানুষ্রে পক্ত হইঢে কাছীর（১ম খ（s）—৮৬
 জগতসমৃহের প্রতিপালকের নিকট আঘ্সসমর্পণ কর্রিলাম।)

হাসান বসরী ইইতে ধারাবাহিকতাবে আবূ রজা, ইসমাউল ইব্ন আनীয়া, আবূ সাঈদ आশাজ্জ ఆ ইমাম ইবৃন্ন অবৃ হাতিম বর্ণনা করিয়াছ়েন ঃ

 ইইয়াছিলেন। তিনি তাঁাকে চন্দ্রের মাধ্যাম পরীষ্ছ করিয়াহিলেন এবং তাহার কার্লে তিনি

 কর্রিয়াছিলেন এবং তাহার কার্যে তিনি তাহার পতি সভ্ভ্বষ ছইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে খতনার

 সত্তুষ হইইয়াছিলেন।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াবীদ ইব্ন যরীী, বিশর ইব্ন মু‘আা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হাসান বসরী বनিতেন-আন্नাহূর কসম! আল্লাহ

 কর্য়্যা|ছেন। তিনি উহাতে কৃতকর্য ইইয়াছেন। তিনি বিभ্যাস করিয়াছেন বে, তাহার প্রতিপানক প্রভू চিরজীব ও অনत্ত। बে সত্তা অকাশসমূহ এনং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মিথ্যা মা‘বৃদ হইতে মুথ ফিরাইয়া লইয়া সেই সস্তার দিকে মুখ কর্রিয়াছেন। जার ত়িন অংশীীবাদীদের





 হইয়াছ্ন।


 মাধ্যলে পর্রীক্ণ কর্রিয়াছিলেন।

আলোচ. जায়াতংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী ছইতে ধারাবাহিকতাবে जাবৃ হিনান, সালেম




আলোচ্য আয়াতংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন অাব্dাস (রা) হইতে আওফী বর্ণनা







উহাদের মধ্য হইতে কল্রেকটি হইতেছে : হযরত ইবরাহীম (जা)-এর প্রতি প্রদত্ত হজ্জ

 (সা)-কে হযরত ইবরাহীম (অ) ও হयরত ইসসাঈল (অা)-এর দীनসহ প্রেরণ করা। এই

 শাবাবাহ, হাসান ইব্ন মুহাশ্যদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইবৃন আবূ হাত্ম বর্ণনা কর্রিয়াছেন :





 (আ) বনিলেন-আর উशাকে শাঙ্তি নিকেতন বানাইবে? আল্মাহ্ ত'জালা বলিলেন-হ্যা। হয়ত ইবরাহীম (আ) বলিনেন-আর আমাদের দুইজনকক (অর্থাৎ-পিতা-পুত্রকে) তোমার প্রতি जনুগত বানাইবে এবং আমাদূর বংশধরদের মধ্য হইতে তোমার পতি অনুগত একদল লোক



 কিছू বनिলেন ना।’ ইমাম ইব্ন জারীর উহা ‘মুজাহিদ হইতে ইবৃন आাব নাজীহ' এই উর্ষ্রতন


আলোচ আয়াতাংশ্র বাখ্যায মুজাহিদ হইচে ধারাবাহিকভাবে ইবৃন্নে আবৃ নাজীহ ও

 आয়াতসমূহে রহিহ়াছে :


 রरिয়াছ్ :

 কাবা ঘ্রকে লোকদের জন্য মিননত্মি ও শাত্তি-নিককেতন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিনাম।"
 বে কোন অংশাক নামাব্যের স্থান বানাও।"


 জন্যে পবিত্র রাたখ।"
"जার লেই সময়़ि

 পরীক্শ কর্রিয়াছিলেন, নিল্নোऊ আয়াতসমূহে উহাদের বর্ণনা রহিয়াছ্ :

"হে. আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের দোআ কবূল কর; নিশয় তুমি শ্রবণশীল, প্রজ্ঞাবান। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আর আমাদের দুইজনকে তোমার প্রতি অনুগত বানাও এবং আমাটের বংশধরদের মষ্যে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিও। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! অনন্তর তুমি তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইও।"

ইমাম কুরতুবী বলেন-‘ইমাম মালিকের মুআত্তা `এবং অন্যান্য গ্রেন্থে ইয়াহিয়া ইব্নে সাঈদ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যেব বলেন-সর্বপ্রথম থতনা করেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তিंনিই সর্বপ্রথম অতিথি সেবা করেন, তিনিই সর্বপ্রথম নখ কাটেন, তিনিই সর্বপ্রথম গ্গোফ খাটো করেন; এবং তিনিই সর্বপ্রথম বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন। তিননি (স্বীয় মস্ত্তকে) বার্ধক্যের চিহ্ দেখিয়া আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট আরय করি’লেন-হে প্রভু! ইহা কি? আল্নাহ্ তা‘আলা বলিলেন-ইহা সম্মানের প্রতীক। তিনি আরय করিলেন-কে প্রডু! আমাকে আরও সম্মান দান কর।:

ইবরাহীম হইতে ধারাবাशিকভাবে তৎপুত্র .সা‘দ ও ইব্ন আরূ শায়বা ব্র্ণনা করিয়াছেন্-সর্বপ্রথম মিম্বরের দাঁড়াইয়া ঘুৎবা প্রদান কররন় হयेরত ইবরাহীম (আ)। জনৈক ব্যক্তি (নাম উহ্য রহিয়াছে) বলেন-‘সর্বপ্রথম প্রতিনিধি প্রেরণ করেন হয়রত ইবরাহীম (আ)।

তিনিই সর্বপ্রথম তন্োয়ার দ্মারা আघাত করেন (অর্থৎ জিহাদ করেন্)। তিনিই সর্বপথম মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনিই সর্ব্রথ্রম মল-মूब্র তাগ কর্রিবার পর পানি দ্য̀রা cৌচক্রিয়া

 বলিয়াছ্ন-অামি মিষ্বর ব্যবহার কর্রিনে কি অन্যায়? आমার পিত ইবরাহীমও ইতিপৃর্বে ইহা কর্রিযাছেন। आর आমি नাঠি -্যবহার কর্রিনে কি ক্ষতি? আমার পিতা ইবরাহীমও ইতিপৃর্বে नाঠि ব্যবহার করিয়াছ্নে।'

आমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-উপরোক হাদীস সহীহ বলিয়া প্রমাণিত নহে। আল্লাহৃই অষিক জ্ঞান্র অধিকারী।

ইমাম কৃরত্বী উপর্রোক্ত রিওয়াৰ্যেতসমমহের্র বর্ণনা শেষ করিবার পর ঊহাতে বর্ণিত বিভিন্ন
 বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।.

ইমাম জারূ জাফ্র ইবব্ন জারীর বলেন-‘আলোচ্য আয়াতের উপরোকত বিভিন্ন ব্যাখ্যার

 সरीহ ও সঠिक বना যায় না। বষ্তুত, উপরোল্gেথিত ব্যাখ্যাসসমূহের ‘েোনটিই এক বা একাধিক
 একাधिक স্বল্প সংখ্যক রাবীর মাধ্যন্ন বর্ণিত হাদীস (خ) خبر)-এর উপর আমন কর্রা
 ওয়াজিব।

ইমাম ইবৃনে জারীীর অতঃপ্র বলেन-‘অবশ্য নবী করীী (সা) হইতে এইজ্রপ দুইঢ়ি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহহ্যাছে, যাহা সহীহ হইলে আলোচ আয়াতের :্যাখ্যা হিসাবে বিবেচিত্ত হইতে পারিত। র্রিওয়ার্যেত দুইটির একটি ইইতেছে এই :
 রাশিদ ইব্ন সাদ ও আবূ কুরায়ব আমার (ইমাম ইব্ন জারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছ্নন-নবী করীম (সা) বলিতেন-আমি কি তোমাদিগকে বলিব, কেন্ আল্লাহ্ ত'অালা হयরত ইবরামীম

 ‘খनीन’ নামে অভিহিত করিবার কারণ এই বে, প্রতিদিন সকাল-সক্ষ্যায় তিনি বলিতেন ঃ.

"তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্য বর্ণনা কর। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীত সকন প্রশংসা তাহারই উল্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া থাকে। আর তোমার রাত্রিতে এবং দ্রিপ্রহর আা্লাহ্র পবির্রত ও সাহাঅ্য বর্ণনা কর।"

আরেকটি রিওয়ায়েত হইতেছে এই : হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, জা‘ফর ইব্ন জুবায়র, ইসমাঈল, আতিয়্যা, হাসান ও আবূ কুরায়েবের সূত্রে আমার

 বলিয়াছেন-‘ইবরাহীম ‘পূর্ণ করিয়াছিল।’ তোমরা কি বলিতে পার ইবরাহীম (আ) কি পূর্ণ করিয়াছিলেন? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (সা) বলিলেন-তিনি প্রতিদিন দিনের বেলায় চারি রাকাত নামায আদায় করিতেন। উহাই তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি আদমও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উপরোক্ত রাবী জা'ফর ইব্ন জুবায়র হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্ণতন সনদাংশে এবং জা‘ফর ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ এবং আব্দ ইব্ন হামিদের সৃত্রে ধারাবাহিকভাবে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত্দ্বয় উল্লেখ করিবার পর উহাকে দুর্বল রিওয়ায়েত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-"উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের দুর্বলতাকে উল্লেখ না করিয়া উহাকে বুু বর্ণনা করা জায়েয নহে। উহা কয়েক দিক দিয়া দুর্বল। উহার সনদদ্বয়ের প্রতিটি সনদেই একাধিক দুর্বন রাবী রহিয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েত্দ্বয়ের বক্তব্য বিষয়সমূহও এইর্পপ যদ্বরা প্রমাণিত হয় বে, উহা দুর্বল রিওয়ায়েত। আল্মাইই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী ’’
"অত়ঃপর ইমাম ইব্নে জারীর বলেন : "यদি কেহ বলে বৌ, মুজ্জাহিদ, আবূ সালেহ ও রবী' ইব্ন আনাস আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অন্যান্য ঢাফসীরকার কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সহীহ, তবে তাহার কথা উড়াইয়া দেওয়া यাইবে নাঁ। কাंরণ, আল্লাহ্ তা‘আলা ইয়র ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এবং: উহাদের অনুর্দপ আয়াতসমূহে সেই সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন :
 কিংবা,

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই তেকাফকারীদের জন্যে, রুকূ‘কারীদের জন্যে এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যা সম্বন্ধে ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত দুইটি অভিমতের মধ্য হইতে প্রথম অভিমতটিই অধিंকতর শক্তিশালী। এতদ্সম্পর্কিত তাঁহার প্রথম অভিমতটি এই যে, "আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লেখিত বিঙ্নিন্নপ ব্যাখ্যার সব কয়টিই অথবা উহাদের যে কোন অকটি সহীহ এ সঠিক ইইতে পারে। তবে নির্দিষ্ট

কোন ব্যাখ্যাকে সহীহ ও সঠिক বनिয়া অভিহিত করিবার পক্巾 কোন প্রমাণ নাই।’ এতদূস্প্পর্কিত তাহার দিতীয় অভিমত এই বে, আলোচ্য আয়াতের মুজাহিদ প্রমুখ जাফসীরকারগণ কর্ত্থক বর্ণিত ব্যাখ্যাই অধিকতর সহীহ ও সঠিক।' বচ্তুত, আলোচ্ আয়াতের
 উহার অন্যজপ সহীহ ও সঠিক ব্যাথ্যা রহহয়াছে। আল্gাহ़ई অধিকতর জ্ঞনের অধিকারী।
 ইবরাহীম (আ)-কে লোকক্দুর জন্যে ইমাম বানাইবার পর তিনি আब্লাহ্ ত'জ্রালার নিকট আব্রেন জানাইলেন, তাহার পর তিনি ভেন তাহার বংশধররের মধ্যে’ হইতেও ইমাম নিযুক্ত


 ইমামতের সপ্যান দান করিবেন না। অত্রব তাহারা লোকদের জন্যে অনুসরণব্যো্য হইবে না। হযরত ইবরাহীম (আা)-এর উপরোক্ত দোয়া বে আল্ণাহ্ ত'আলা কবূন কর্রিয়াছিলেন, '‘সূরা ‘আনানাবূত’-এর নিস্নোক্ত আয়াত ঘারা তাহ প্রমাवিত হয়।, আল্লাহ্ "ত'আালা বলিতেছেন :
 মধ্যে নবূওত ও কিতাবকে ন্ন্য কর্য়য়াছি।)
 এォং যত কিতাব নায়িল কর্রিয়াছেন, ঢাঁাদদের সকলকেই এবং উহাদদর সবఅলিরেই তাঁার বশশধ্রদের মধ্যে ন্যু করিয়াছেন।

 ইবৃন আবূ নাজীহ বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন লে, "উক্ত আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন-ঐ আয়াত অর্থাৎ আাম কেন জলিমকে লোকদ্দর জন্যে ইমাম বানাইব না।' মুজাহিদ হইতে


মুজাহি হইতে ধার়াবাহিকভাবে মানসুর, শারীক, মালেক ইব্ন ইসমাঈল, ইমাম आবূ হাতিম ও ইমাম ইবৃন আবূ হাতিম বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, ‘আলোচ্য আয়াতংণশের ব্যাখ্যায়
 आামি তাহাদিগকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব। কিন্মু यাহারা জানিয় হইবে তাহাদের निকট आমার এই প্রতিশ্রুতি পৌছিবে না।' মুজাহিদ বনেন-এই হৃলে কোন নির্দিষ নিঅামতের পত্রিশ্রতি উল্লেথিত হয় নাই। উহা বে কেননর্রপ নিजামতেরই প্তিশ্রুতি হইতে পারে।
 মুশরিক ব্যক্তি ইমাম হইঢে পার্রিবে না।’ ইবৃন জুরায়জ বলেন : "আলোচ্য আয়াতাংণশর ব্যাথ্যায় আত বनिয়াছছে-হযরত ইবরাহীম (আ) আল্gাহ ত‘আালার निকট আবেদন জানাইলেন-'পরওয়াদেগার! আযার বংশধধরূদর মধ্য হইত্ও কিছু লোককে ইমাম বানাইও।' আল্লাহ ত‘‘াना ঢাহাকে জানাইলেন বে, তিনি তাহার কোন জালিম বংশধরকে ইমাম


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক ইব্ন হারব, ইসমাঈল ফরিয়াবী, আমর ইব্ন ছাওর কায়সারী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ ‘আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন লে, আল্মাহ্, তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন-নিচয় আমি তোমাকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্মাহ্ ত‘আলার নিকট আবেদন জানাইলেন-‘আমার বংশধরদের মধ্য হইতে কিছু লোককেও ইমাম বানাইও।’ আল্মাহ্ ত‘আলা তাঁহার আবেদনকে নামঞ্জর করিয়া বলি়েেনে-‘আমার প্রতিশ্রুতি জালিমগণ পর্যত্ত পৌছিবে না।’

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হই্ইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাহ্মদ ইব্ন আবূ মুহান্পদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) রর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাথ্যায় হযরত ইব্ন আর্dাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্: তা'আলা হযরুত ইবরাহীম (অ)-কে এই সংবাদ দিলেন বে, ঢাঁহার বংশধরঢ়ের মধ্যে জালিম লোকও জন্যিবে। जাহারা আল্লাহ্র খলীলের বশশধর হইলেও ব্যেেেু তাহারা জালিম, তাই. তাহারা ইমামত বা অনুর্মপ কোন নি‘আমাত লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তাহার বংশে নেককার যোগ্য লোকও জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহাদের বিষয়ে ঢাঁহার দোয়া কবূল হইল। আল্নাহ্ তাহাদিগকে মানব জাতির ইমাম বানাইবেন ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনপ্রতি ‘এইর্রপ কোন নির্দেশ নাই যাহা তোমাকে পালন করিতে হইবে।'
‘रযযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মু'সनिম আল আ‘ওতয়ার, ইসরাঈল, আদ্দুর রহমান ইব্ন আদ্দুল্মাহ, ইসহাক ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে,
 প্রতিশ্রুতি নাই। আর यদি তুমি তাহাদিগকে কোন প্রত্শ্রুতি দিয়া থাকো, তবে উহ্হা ভभ করো।' মুজাহিদ, আতা এবং মাকাতিন ইবৃন হাইয়ান হইতেও অনুক্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রरिंয়াছে।

আন্তারা হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুঁ্র হার্রা ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন বে,
 নাই। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআাপ্মার ও আব্দুর রায়যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে,
 বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুত্তি’ নাই। জালিম আখিরাতে আল্লাহ্র কোন নি‘আমাত পাইবে না। তবে দুনিয়াতে সেও আল্লাহ্র নি‘আমাত ভোগ করিতে পারিবে। এই কারণেই দুনিয়াতে সে নিরাপদ থাকে, আহার পায় এবং জীবিত থাকে।' ইবরাহীম নাখউ; ;আতা, হাসান এবং.ইকরামাও অনুর্দপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।
 দীন সম্পর্কিত কোন প্রত্র্রিত়ি নাই"। তাহারা আল্ধাহ্র দौন লাভ ক̣রিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
‘আর আমি তাহার (ইবরাহীমের) প্রতি এবং ইসহাকের প্রতি বরকত নাযিল করিয়াছি। তাহাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে নেককার এবং প্রকাশ্য আত্মপীড়ক উভয় শ্রেণীর লোকই রহিsাi匕⿺i

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকন বংশধরই হক ও সত্যের অনুসারী নহে। আবুল আলীয়া, আতা এবং মাকাতিন ইব্ন হাইয়ান অনুর্প ব্যাখ্যা বর্ণনা কর্রিয়াছছন'।

যিহাক হইতে জুওয়াইবির বর্ণনা করিয়াছেন় শে, কোন শত্রু আমার ইবাদত করিবে না এবং আমার স্নেহভাজন প্রিয় বান্দাই আমার ইবাদত করিবে।
 উরায়দাহ, আ'মাশ, ওয়াকী’", আহমদ ইব্ন আব্দুল্নাহ্ ইব্ন সাঈদ দামেগানী, আব্দুর র্হহান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামেদ ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :
 হইবে। অসৎ কার্य বা অসৎ আদেশকে অনুসরণ করা যাইবে, না।


'ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম ইবุন आবূ হাত্তিম পূর্বসূরী তাফসীকারগণ কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের বে সেকন ব্যাখ্যা তাঁহদের গ্রল্থে উল্gেখ করিয়াছেন;' উপরে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : আলোচ্যে আয়াতে আান্নাহ্, ত'আলা এ্কদিকে প্রত্যफ্ষভাবে বলিত্ছেন যে; জালিমদের্র্রিকট ইমামত সম্পর্কিত আল্লাহৃর প্রতিশ্রুতি প্পাঁিিবে না এবং তাহারা ইমামতের ন্যায় মহা নি‘আমাত লাভ করিতে পার্রিবে নो। अন্যদিিকে তিনি পরোক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জানাইয়া দিতেছেন যে, ঢাঁাার বংশধররের মধ্যে জালিম লোকও জন্ম নিবে। ইতিপৃর্বে উল্লেখিত হইয়াছে यে, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফ্সীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন খুআয়य মিনদাদ মালেকী বলেন্-জালিম ব্যক্তি খनীফা, শাসনকর্তা, গুফতী, সাক্ষী এবং রাবী-ইহাদের কোনটিই হইবার যোগ্য নহে।

> বায়ত্হুন্লাহ শ্রীক্ষের মর্যাদা

##  <br> 

কাছীর (১ম খ(ণ)—৮৭
১২৫. জার यখন জামি কা‘বা घর্রক মানুষ্রে জন্য পুণ্যणীর্থ ও নিরাপদাগার বানাইয়াছি; অनত্তর মাকাম ইব্রাহীমকে তোমরা সানাতের স্গান বানাও।

তাফসীর ः হযর্তত ইব্ন আা্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা কর্রিয়াছেন :

जর্থাৎ লোকেরা এথানে বারবার আসা-यাওয়া করিবে। তাহারা একবার এখানে আभিবে
 আব্বাস (রা) ছইতে আনী ইবৃন আবূ তনহা বর্ণনা করিয়াছেন বে, আনোচ্য আয়াতংশের ব্যাথ্যায় তিনি বলেন : নলোকজন এখানে সমবেত হইবে।' উপরোত্ত রিওয়ায়েত দুইটি ইমাম ইব̣ন জারীর বর্ণনা কর্য়াছ্ছন।

হयরত ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে মুজাহিদ, মুসনিম, ইসরাঈন, आব্দুन्नाহৃ ইব্ন রজা, ইমাম आবূ হতিম ও ইমাম ইব্ন जাব̨ হতিম বর্ণনা করিয়াছছেন বে, আলোচ আয়াতংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা এখানে সমবেত হইবে। অতঃপর তাহারা গৃহহ প্রত্যার্তন করিবে। ইমাম ইবุন आবূ হাতিম বলেন-আবুল
 রবী‘ ইবৃন আনাস এবং যিহাক হইতেও অনুজ্পপ ব্যাথ্যা বর্ণিত হইয়াছে।



 নাই। বরং बোকেরা এখানে বার্যার আসিবে এবং বারবার উপকৃত হইবে।

ইবৃন যায়দ इंঢে ধারাবাহিকভাবে ইবৃন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইবৃন জারীর বর্ণনা
 হইচে লোকেরা এখানে সমবেত হইবে.।

 इইয়াছে। কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { ليس منه الدهر يقضنون الوطر }
\end{aligned}
$$

"আআল্লাহ্ ত‘আলা কা‘বা ঘরকে লোকদের জ়ন্য মিনন-ভূমি বানাইয়াছেন। তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া উহার নিকট আসিবার পরও উহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে না।"

ইকরামা, কাতাদাহ, আতা থোরাসানী এবং এক রিওয়ায়েত অনুসারে সাঈদ ইবৃন জুবায়র


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : Lil, অর্থাৎ ‘লোকদের জন্য শান্তি নিকেতন।' আবুল আनীয়া হইতে

ধারাবাহিকভাবে রবী‘ ইবุন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেনন শে, আবুল আলীয়া
 আনয়ন করা ন্নাষদ্ধ।' আবুল আলীয়া আরও বলেন-‘জাহেনী যুগে দূর-দুরান্ত হইতে লোকেরা কা‘বা ঘরের দিকে ছুট্যিা আসিত। এখানে তাহারা নিরাপদ থাকিত। এমনকি কেহ কাহাকে গালিও দিত না।' যুজাহিদ, আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী’ ইব্ন আনাস ইইতে বর্ণিত রহিয়াছে यে, তাহারা বলেন- Lin , অর্থাৎ বে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে।'

উপরে আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, উহ্হাদের তাৎপর্য এই বে, উহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা কা‘বা শরীফের প্রাকৃতিক ও শরীআত কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান এবং মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কা‘বা শরীযের সহিত মানুষের আ丬্মার নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। লোকেরা যুগ যুগ ধরিয়া দূর-দূরান্ত হইতে প্রতি বৎসর এখাজ্ন আসিয়া একত্রিত ইইতেছে এবং নিজেদের আধ্যায্যিক ক্ষুধা মিটাইতেছে। কা'বা শরীফের নিকট লোকদের এই প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই-যাইবার নহে। উহার নিকট তাহাদের প্রয়োজন চিরকাল থাকিবে। কা‘বা শরীফের এইর্রপ সম্মান ও ফ্যীলত কেন? উহা হयরত ইবরাỉীম (আ)-এর দোয়ার ফन। হयরত ইবরাহীম (আ) আল্মাহ্ ত‘‘আলার নিকট কা‘বা শরীফ’কে এইর্রপ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিবার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। আল্নাহ্ তা‘আলা তাহার সেইই দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট আবেদন্প পেশ করিয়াছিলেন ঃ

(হে আমাদের পরওয়ারদিগার!) অনন্তর, তুমি কিছূসংখ্যক লোকের অন্তরকে তাহাদের (মক্কাবাসীদের) দিকে নইয়া আসো। আর তুমি তাহাদিগকে ফলসমূহ হইইতে রিযিক দান কর। আশা করা যায়, তাহারা শোকর আদায় করিবে।

হयরত ইবরাহীম'(আ) আল্মাহ্ ত‘‘আলার নিকট আরও আবেদন জানাইয়াছিলেন :

আল্নাহ্ ত‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর. দোয়া কবূল করিয়াছিলেন়। তাই যুগ-যুগ ধরিয়া মানুষ দূর-দূরান্ত হইতে কা‘বার নিকট আসিতেছে এবং আসিতে থাকিবে। কা‘বা শরীফের আরেকটি সম্মান ও ফयীলত এই যে, উহা মানুষকে নিরাপত্তা দান করে। উহাতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে, ইত়িপৃর্বে বে অপরাধই করিয়া থাকুক না কেন, সে নিরাপদ থাকে।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন-‘জাহেলী যুগেও কেহ কা'বা ঘর বা উ়হার পার্শ্বে স্বীয় পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইয়াও তাহাকে কিছ্ন বলিত না।' আল্মাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

尾 কা‘াকে লোকদের জন্যে নিরাপদ স্থান বানাইয়াছেন। যাহারা উহাতে অবস্থান করে, আল্নাহ্ উহার সম্মানের কারণে তাহাদিগকে বিপদমুক্ত রাখেন। হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-মানুষ यদি এই ঘরে আসিয়া হজ্জ না করিত, তাহা হইলে নিশয় আল্মাহ্ তাআলা যমীনের জন্যে

আসমানের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতেন। (অর্থাৎ যমীনের বাসিন্দাদের প্রতি রহমতের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতেন।)

কা‘বা घর উপরোক্ত সশ্যানন ও ফयীলতের অধিকারী হহয়াছে ত্ধু উহার প্রতিষ্ঠাত়া হ্য৭৩ ইবরাহীম (আ)-এর সন্মান ও মর্যাদার কারণে। আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 স্মরণযোগ্য, যখন आমি ইবরাহীমকে এই নির্দেশ নিয়ছিলাম বে, তুমি কোন কিছুকে. আমার সহিত শরীক ঠাওরাইও-না, কা‘বা ঘরেরে অঞ্চলকে তাহার বসবাসের স্থান বানাইয়াছিলাম। আল্লাহ্ ত‘আলা আরও ব্লেন :

(মানুব্বের ইবদদতের জন্যে) সর্ব্রথ্র নির্মিত ঘुর ইইতেছে মক্মায় অবস্शিত ঘর। উशা

 निताপত্ত লাভ করিবে।)
 মू'মিনদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। বনিত্রেছেন :

 বানाইও।)



 এবং আতা ইঁটেঞ অনুরপপ অভিমঞ বর্ণিত হইয়াছে।

 -







ময়দান্ অंबস্शান করা, आরাাফাতের ময়দানে দুই রাকাজাত নামাय आদায় করা, কা বা घর

 ইব্ন আব্বাস (রা) নিজ্জই কি উক্ত ব্যাথ্যা বর্ণনা কর্যিয়াছেন? তিनि বनिলেন-'না’ তিনি





সাঈদ ইব্ন্ জূবায়র ইইতে ধ্যারাবাহিকডাবে আবদুল্নাহ ইব্ন মুসলিম ও সুফ্যিান ছাওরী


 शাতে পাথর উঠাইয় দিতেন আর হযরত ইবরাহীম (আ) উशার (কালো भাথরটির) উপর দাঁড়াইয়া কা'বা घরের দেওয়ালে গাঁিতেন। সাঈদ ইব্ন জ্রবায়ের আরও বলেন-কেহ কেহ
 উক্ত धারণা সঠিক নহে। তিনি উহার উপর বসিয়া স্বীয় মস্তক cৌত করিলে নিচ্য় উহার বিভিন্ন দিকে তাহার পায়ের দাগ পড়িত।




 অনুন্রপ অতিমত বর্ণনা কর্রিয়াছেন্ন



 শ্রশ্লু করিলেন, ইহাই कি আমাদের পিতা ইবরাহীম (অা)-এর মাকাম? নবী .করীম (সা)
 नाমাय্যে ছ্থান বাiাইব না? ইহাতে নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল হইল :


হযরত উমর (রা) হইচে ধারাবাহিক্ভাবে जাবূ মায়সারাiহ, অাবৃ ইসহাক, যাকারিয়া, আবূ
 नবী করীম (সা)-কে, বলিলাম-হে আল্লাহ্র রাসৃল! ইহাই কি আমাদের অজুর খলীলের
 বানাইব নा? ইহাতে নিম্নেক্ আয়াত নাযিল হইন ঃ


হয়ত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকডাবে আযর ইব্ন মায়মূন, आাব ইসহক, यাকারিয়া

 উমর (রা) মাকাম্ম ख্বাহীমের নিকট দিয়া यাইবার কালে নবী কনীম (সা)-কে বলিলেন ঃ হে
 বनिলেন-হঁাঁ। इযরত উমর (রা) বলিলেন-আামরা কি উহাকে নামাভ্রে স্থান বানাইব না? তাহার উক্ত প্রশ্নের অল্পদ্木ণ পরই নিম্নোক আায়াত নাযিল হইন :


হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা’ফর, মালিক ইব্ন আনাস, उয়ালীদ, হিশাম ইব্ন খালিদ, জুনায়দ, আলী ইব্ন হ্সায়ন, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ক্বাযবীনী ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) যখন ‘মাকাদে ইবরাহীম’-এর নিকট থামিলেন, তখন হযরত. উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন-হে আল্মাহ্র রাসূল! ইহা কি সেই মাকামে ইবরাহীম যাহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিলেন-হ্যা। উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যত্ম রাবী ওয়ালীদ বলেন, ‘আমি আমার উস্তাদ মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম-উক্ত রিওয়ায়েতে দেখা যাইতেছে যে, মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট হযরত উমর (রা)-এর উপরোক্ত প্রশ্ন করিবার পূর্大েই শায়খ কি উহা ঐরূপেই আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন? আমার উস্তাদ বলিলেন-হ্যাঁ। তিনি উহাকে ঝ্রূপেই আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত সুস্পষ্টত হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্নের প্বৃর্বে আলোচ্য আয়াতাংশের নাযিল হইবার বিষয় বর্ণিত ইইয়াছে। ত়বে উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসাঈও উহা উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী তাফসীর অধ্যায়ে বলেন : مـثـابـة অর্থাৎ-'যে স্থানে লোকে বারংবার আগমন করে।' হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হামীদ, ইয়াহিয়া ও মুসাদ্দাদের সূত্রে আমার নিকট বর্ণিত হইয়াঢ়ে যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি আমার`প্রভুর তিনটি বিধান নাযিল হইবার পৃর্বেই উহার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। অথবা বলা যায়, তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করিবার পর আমার প্রভু উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমার অভিমতের অনুর্রপ বিধান নাযিল করিয়াছেন। প্রথম বিষয় : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে

আরय করিলাম-‘হে আল্লাহ্র রাসূল! यদি আপনি ‘মাকামে ইবরাহীম’-এর বে কোন অংশকে নামাযের স্ছান বানাইত্নে, তবে ভাল হইত।’ ইহার পর আল্মাহ্ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

দ্বিতীয় বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর থেদমতে আরय করিলাম-'হে আল্লাহুর রাসূল! আপনার গৃহে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর লোকই আগমন করিয়া থাকে। যদি আপনি উন্মাহাতুল মুমিনীনকে পর্দা করিবার নির্দেশ দিতেন, তবে ভাল ইইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা‘আলা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলেন। তৃতীয় বিষয় : একদা আমি জানিতে পারিলাম শে, নবী করীম (সা) তাঁহার জননৈকা সহধর্মিণীকে তিরস্কার করিয়াছেন। ইহাতে আমি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিনীদের নিকট গিয়া বলিলাম-‘হয় আপ্নারা নবী করীম (সা)-কে অসত্তুষ্ট করিবার মত কার্য হইতে বিরত থাকিবেন, না হয় আল্লাহৃ তা‘আলা তাঁহার রাসূলের জন্যে আপনাদের পরিবর্তে আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর উক্তুম সহৃধর্মিণীর ব্যাবস্থা করিবেন।’ ইহাতে নবী করীম (সা)-এর জনৈকা সহধর্মিণী আমাকে বলিলেন-‘হে উমর! নবী করীম (সা) নিজে কি স্বীয় সহধর্মিণীদিগকে উপদেশ দিতে পারেন না যে, ঢুমি আসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিত্ছে?’ এই ঘটনার পর আল্ণাহৃ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :


তিনি (অাল্লাহর রাসূল) তোমাদিগকে তালাক দিলে তাহার পরওয়ারূদগার তোমাদের
 जনুগতা, মু'মিনা, বিনভ্যের সহিত নামাय আদায়কারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণীী, সিয়াম পানनকারিণী, বিষ্বা ও কুমারী।)

ইমাম বুथারী আবার উপরোক্ত রিওয়ায্য়ত হयরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবেব হযরত আनाস (রা), হামীদ, ইয়াহিয়া ইবৃন आইউব ও ইবৃন आবূ মরিয়াম্মর সনদদও বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন। টক্ত সনদদর সর্বশেষ রাবী ইব্ন आবূ মর্য়য়াম (সাঈদ ইব্ন হাকাম) ইমাম
 করিলেও সনদ বর্ণनায় তিনি ‘ইব্ন আবূ মর্যিয়াম आমার নিকট বর্ণনা করিয়াছছন।’ এইজ্রপ
 বর্ণনার বেলায় প্রলোজ্য পরিতাষা ব্যবহহার কর্যিয়াছে। উহার কারণ এই ভে, আলোচ্য সনদের

 আল্নাহৃই অধিকতর জ্ঞেনের অধিকারী। ইমাম বুখারীর উপরোক্ত উস্ঠাদ ইবৃন আব̨ মরিয়াম সস্থল্ধে এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পার্র বে, ইমাম বুথায়ী ভিন্ন ‘সিহহা সিত্তার’ অন্য কোন সংকলক जাহার নিকট ইইতে প্রত্যক্রাবে হাদীস বন্ণনা করেন নাই। তবে সিহাহ সিত্তার जन্যান্য সংকলক পর্রোষডাবে (অপর্রের মাধ্যমে) তাঁার নিকট হইঢে হাদীস বর্ণনা করিয়াহ্ন।

इयরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে হয়ত आনাস (রা), হামীদ, হাশীম ও ইমাম आহ्यদ বর্ণনা করিয়াছ্ন ব্বে, হयরত উমর (রা) বলেন ः आমি তিনটি বিষয়ে जতিমত প্রকাশ্












 মধ্য হইঢ়ে কেহ মরিলে ঢুমি কথনও তাহার জন্যে দোয়া করিও না এবং তাহার কবর্রের পার্শ্বে দাঁড়াইও না (অর্থাৎ তাহার কবর্রের পার্শ্র দাঁড়াইয়া ঢাহার জন্যে দোয়া করিও না)।







 হযরত উমর (রা) টशার অনুরুপ অভিমত প্রকাশ কর্রিয়াছিলেন। উক্ত সকল বক্তব্যের বিওদ্ধण


হয়ত জবির (রা) হইঢে খারাবাহिকভাবে মুহামদ, তৎপুত্র জাফ়র ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা




## 

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে মুহাম্পদ, ঢৎপুত্র জাফল, হাতিম ইবৃন

১. বর্ণনাকারী যেহেতু বিভিন্ন এবং ঘটনাকালও ভিন্ন ভিন্ন তাই সংখ্যার বিভিন্নতা স্বাভাবিক। সকন ঘট্না মিলাইয়া বিষয়ের ভিত্তিতে মোট সংখ্যা নির্ণীত ইইবে।

রুকনকে (কা‘বা ঘরের ডান পার্শ্বের কোনা) স্পর্শ করিয়া কাঁধ দোলাইয়া দৌড়াইয়া তিনবার এবং হাঁটিয়া চারিবার কা‘বা শরীফ তাওয়াফ করিলেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমের


তারপর মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও কা‘বা শंরীফের মাঝখানে রাখিয়া দুই রাকআত নামাय আদায় করিলেন। উক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র। পৃর্ণ হাদীসটি ইমাম মুস্লিম উপরোক্ত রাবী হাতিম ইব্ন ইসমাঈল হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ষ্ণতন সনদাংশে এবং ভিন্নর্দপ অধ্তন সনদাংশশ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারীী হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ नবী করীম (সা) कা‘বা শরীফ সাতবার তাওয়াফ করিয়া মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায আদায় করিয়াছিলেন।

উপরোল্নেখিত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যব্হত পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। হ্যরত ইবরাহীম (আা)-এর কা‘বা ঘরের দেওয়াল গাঁথিবার সময়ে উহা উচ্চ হইয়া গেলে হযরতত ইসমাঈল (ज) উক্ত পাথরটি তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উহার উপর দাঁफ়াইয়া দেওয়াল গাঁথিতেন। একদিকের দেওয়াল গাঁথা শেষ হইবার পর তাহারা উহাকে পার্শ্ববত্তী দেওয়ালের জন্য স্থানান্তরিত করিতেন। এইর্ধপপ হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত পাথরখানার উপর দাঁড়াইয়া কা‘বা ঘরের সকল দেওয়াল গাঁথিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হयরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা‘বা ঘর নির্মিত হইবার ঘটনায় শীঘ্রই বিবৃত হইবে। বিস্তারিত ঘটন়্াটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীযে বর্ণিত রহিয়াছে।.

উপরোল্লেখিত পাথরখানার উপর হयরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের দাগ স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। ইহা জাহেনী যুগের আরবদের নিকট একটি সুবিদিত বিষয় ছিল। আবূ তালিব তাহার বিখ্যাত লাম অন্ত কবিতায় বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { و موطئى ابـراهيـم فـ الصخـر رطبة } \\
& \text { على قدمـــه خافيـا غيـر نـاعل }
\end{aligned}
$$

‘আর এই প্রস্তর খত্ণে ইবরাহীমের নগ্ন পদদ্ব্য়র চিক্ণ স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।’
প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণও উক্ত পাথরের হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হयরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবৃন শিহাব, ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত আনাস (রা) বনেন : আমি স্বচক্ষে পাথরখানার উপর হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই পায়ের আগুলগুলি সহ পায়ের পাতার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে মানুষের হাতের ঘষায় ঘষায় চিহ্গুলি উঠিয়া গিয়া অস্প্ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাতাদাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াयীদ ইব্ন যারীঈ, বিশর ইব্ন মুআয ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াহ়েন 。

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ ঢ‘‘আলা মাকামে ইবরাহীমের নিকট নামাय আদায় করিতে আদেশ করিয়াছেন, উহাতে হাত বুলাইতে বলেন নাই। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ থেকূপে মনগড়া কাছীর (১ম খও)—৮৮

বিধান বানাইয়া লইয়াছিল, এই উম্যত সেইরূপে মনগড়া বিধান বানাইয়া লইয়াছে। প্রত্যক্পর্শী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাকামে ইব্রাহীমের উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের গোড়ালি ও আগুলের ছাপ বিদ্যমান ছিন। কিন্তু, এই উম্মত্তন লোকেরা উহাতে হাত বুলাইয়া আসিতেছে। তাহারা উহাতে এত বেশী হাত বুলাইয়াছে বে, তাহদের হাত বুলাইবার কারণে উক্ত ছাপ উহা হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি : পূর্বকালে 'মাকামে ইবরাহীম' কা'বা শরীফের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন ছিল। তখন উহা বে স্থানে ছিল, সে স্থানটি কাবা শরীফের দরজার দিকে উহার ডানে হিজর নামক স্থানের নিকট অবস্থিত। উহা একটি স্বতত্ত্র স্থান। স্থানটি এথনও লোকদের নিকট নির্দিট্ট ও পরিচিত। इयরত ইবরাহীম (আ) কা‘বা ঘরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিবার পর উহা কা‘বা শরীফের দেওয়ালের কাছে উক্ত স্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন; অথবা দেয়ালে গাঁথিতে গাঁথ্মিতে উক্ত স্থানে তাঁহার পৌছিবার পর কা‘বা শরীফের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং উহা সেখানই রহিয়া গিয়াছিল। উক্ত স্থান পর্यন্ত হयরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌছিবার পর বেহেতু কা‘বা শরীফের নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাওয়াফ শেষ কর্রিবার পর উক্ত স্থানে নামায আদায় করিবার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা আদেশ করিয়াছেন। আল্মাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের যুগে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবদ্বত উপরোক্ত পাথরখানাকে স্থানান্তরিত করেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন সত্য পথপ্রাপ্ত খনীফাগণের অন্যতম। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘আমার ইন্তিকালের পর তোমরা দুই ব্যক্তিকে অনুসরণ করিও। তাহারা হইতেছে-আবূ বকর ও উমর।’ হযরত উমর (রা)-এর অভিমতের অনুকৃলে আল্লাহ্ ত‘আলা উক্ত পাথরের কাছে নামায আদায় করিতে মু’মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। ঊপরোল্লেখিত কারণেই দেখা যায়, সাহাবীগণ তাঁার ঊপরোক্ত কার্যে বাধা দেন নাই।

আতা প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও আা্দুর রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছেন-উহাকে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম কর্তৃক ব্যবহ্তত পাথরখানাকে সর্বপ্রথম স্থানান্তরিত করেন হযরত উমর (রা)। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকডাবে হামীদ আ‘রাজ, মুআমার ও আদ্দুর রায়যাক আরও বর্ণনা করিয়াছেন-‘হयরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরখানা বর্তমান স্পানে আনয়ন করেন হযরত উমর (রা)।'

হযরত আঢ়য়শা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, দুরাওয়ার্দী, আবূ ছাবিত, আবূ ইস়মাঈল, মুহাম্মদ ইবৃন ইসমাঈল সালমী, কাযী আবূ বকর আহমদ ইব্ন কামিল, আবূ হাইন ইব্ন ফ্যন আল কাত্তান ও হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসইন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযর়ত আয়েশা (রা) বলেন-নবী করীম (সা)-এর যুগে এবং হयরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগে 'মাকামে ইবরাহীম’ ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিন। অতঃপর হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফ্তের আমলে উহা স্থানান্তরিত করেন।' উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সনদ সহীহ।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবৃন আবূ উমর আদানী, ইমাম আব̨ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে মাকামে

ইবরাহীম বায়তুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের আমল
 কররন। একদা পানির স্রোত উর্হাকে স্থানচ্যুত করিয়া দিলে হযরত উমর (রা) আবার সেইখানেই (বে স্থানে তিনি উহাকে রাখিয়াছিলেন) পুনঃস্থাপিত করেন। সুফিয়ান ইবিন আলীয়া বলেন-হयরত উমর (রা) কর্তৃক স্থানান্তরিত হইবার পৃর্বে মাকামে ইবরাহীম কি কা‘বা ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল অথবা উহা হইতেে পৃথক ছিল কিংবা পৃথক থাকিনে উভয়ের মধ্যকার দূরত্ণ কতইুকু ছিন তাহা আমার জানা নাই।'

এইস্থলে উল্লেথযোগ্য यে, উক্ত রিওয়ায়েতের মূল রাবী সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না তাঁহার সমসাময়িক মক্কাবাসীদের ইমাম ছিলেন। সাহাবী ও তাবেঈগণের উপরোক্ত উক্তিসমূহ মাকামে ইবরাহীম সম্বক্ধে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যকে সমর্থন.করিতেছে। আল্নাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মুজাহিদ ইইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির, শরীক, আদম (ইবุন আবী আয়াস), মুহাম্মদ ইব্নন আব্দুল ওয়াহাব ইব্ন আবূ তামাম ইব্ন উমর (আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাকীম) ও হাফিজ আবূ বক্র ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদ্দা হযরত উমর (রা) নবী ऊ ऊরীম (সা)-এর নিকট আরय করিলেন-‘হে আল্লাহ্র রাসৃল! यদি আমরা 'মাকামে ¡ইরাহীম'-এর পিছনে নামাय আদায় করিতাম, তবে ভালো ইইত।' ইহাতে আল্লাহ্ ত'আলা নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :


মুজ্রাহিদ বলেন- 'মাকামে ইবরাহীম’ তখন কা‘বা ঘরের সহিত সং্লগ্ন ছিল। নবী করীম (সা) উহা এখনকার স্থান্ন আনয়ন করিলেন। মুজাহিদ আরও বলেন-কখনও কখনও এইরাপ ঘটিত যে, হयরত উমর (রা) কোন বিষয়ে একটি অভিমত প্রকাশ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘‘আলা ঢাঁহার অভিমতের অনুর্রপ বিধানসহ আয়াত নাযিল করিতেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছ্নি। কারণ, হयরত উমর (রা)-এর সহিতं মুজাহিদের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। এমতাবস্থায় মুজাহিদ উক্ত রিওয়ায়েত সরাসরি হযরত উমর (রা)-এর নিকট ৩নেন নাই; বরং তিনি উহা অন্য কোন রাবীর নিকট ওুিয়াছ্ছে। অথচ:সনদে তিনি তাঁার নাম উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত রিওয়ায়েতটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আ‘রাজ, মুআমার ও আবদুর রায়্যাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতের বিরোধী.। ইতিপৃর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ .ইंইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতে বিবৃত হইইয়াছে যে, 'মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে সর্বপ্রথম আানিয়াছিলেন হयরত উমর (রা)।' ইমাম আব্দুর রায়্যাক কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অপেক্ষা अধিকতর সহীহ। এতদ্ব্যতীত উহা ইতিপৃর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারাত সমর্থিত হয়। আল্লাহই্ অধিক়তর জ্ঞানের অধিকারী।

## মক্কা শরীফেের মর্যাদা

##   






##  









 সর্বশ্রোত, সर्यজ্ঞ।


 অসीय মেহেরুবান।

 ইবাহীম (অ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন : ‘একদা আমি আতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম
 বলিলেে--উহার অর্থ ইইতেছে আমি আদেশ দিয়াছিলাম।


 পাঠানোর অর্থও নিহিত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আয়াতাশশটির তাৎর্য হইততেছে এই-‘আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতি ওহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলাম।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত ইব্ন
 রাখিও।
 মূর্তি, পাপের কথা, মিথ্যা এবং পাপকার্য হইতে পবিত্র রাখিও।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-উবায়দ ইব্ন উমায়র, আবুল আলীয়া, সাঈদ ইंব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা এবং কাতাদাহ হইতে বর্ণিত ইইয়াছে :
 মাববূদ নাই) এই কলেমা দ্বারা শিরক ইইতে. পবিं্র রাথিও।

 आসিয়া কা‘বা ঘরকে তাওয়াফ’ করিবে, তাহাদের জন্যে এব̣ং অধিবাসীদের জন্যে।
 অধিবাসীগণ।

আতা-হইতে ধারাবাহিকভাবে আদ্দুল মালিক ইব্ন আবূ সুলায়মান ও ইয়াহিয়া কাঁতানন
 आসিয়া এখানে বসবাস করে তাহারা। রাবী•আব্দুল‘মালিক বলিলেনম-আমরা তো কা‘বার


হयরত ইব্ন आাব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা; আবূ বককর হহাंनী ও ওয়াকী‘ বর্ণনা করিয়াছেন‘বে, হযরত ইব্ন আব্বাস"(রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি‘যখন কা‘বা घরে বসিয়া থাকে ও সেখানে অবস্থান নিয়া ইবাদত করে, তখন তাহাকে العاكف বলা यায়।

ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমা, মূসা ইব্ন ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইবৃন আবূ হাত্মি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমি आদ্দুল্লাহ্ ইবุন উবায়দুদ্মাহ্ ইব্ন উমায়রকে বলিলাম-‘আমি আমীরকে বলিয়া লোকদিগকে মসজিদুল হারামের মধ্যে ন্দ্রি যাওয়া ইইতে বিরত রাখিব; কারণ, সেথানে তাহারা নিদ্রারত অরুস্থায় স্বপ্নদোষ বা বায়ু

ত্যাগের কারণে উহা অপবিত্র হয়।’ ইহাতে আদ্দুলুাহ বলিলেন-জপনি এইহ্রপ করিবেন না। কারণ, একদা ইহাদর সমক্ধে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিঞ্sাসা করা হইলে তিনি
 হামীদও ঊপর্রেক্ত রাবী হামাদ ইবৃন সাनমা হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশে এবং হাম্মাদ ইবৃন সানামা হইতে সুনাইমান ইবূন হারবের ভিন্ন্রপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছ্ন। সহীহ রিওয়াত্রেত ঘ্পারা প্রমাণিত হয় বে, হয়ত ইব্ন উমর (রা) অবিবাহিত অব্श্য়ম মসজিদে নববীত নিদ্রি যাইত্ন।

इयরত ইব্নন আব্মাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভবে আज, আবূ বকর হাयनी ও ওয়াকী‘ বর্ণনা কর্যিয়াছেন ভে, হযরত ইবৃন আা্মাস (র্রা) বলেন :
 বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইব্ন জারীর এখানে शাদীসদ্য়কে দूর্বল সূত্রে বলিয়াছেন।

## ইমাম ইব্ন জারীর বলেন :



 ইইতেছে উহাকে, মূর্তি, মূর্তিপৃজ্র এবং শিরক ইইতে পবিত্র করা। অতঃপ্র ইমাম ইবৃন জার্রীর

 প্রথম উত্তর এই वে, হয়ত নূহ (আ)-এর যামানায় कা‘বা ঘর মূর্তিপৃজা হইত। आল্লাহ
 হযরত ইসমাঈল (জা)-কে আদেশ দিয়াছিলেন। আর আল্মাহ ত'অালা য্যেহহু হয়তত ইবরাহীম (आ)-কে লোকেদের জন্যে ইমাম বানাইয়াছিলেন, তাই ঢাহার ইন্তিকানের পর পরর্তীকালের লোকেরা ঢাহার অনুসন্রণে উহাকে মৃর্তি, মৃর্তিপৃজ্জ ও শিরক হইడে পবিত্র করিবে।'

আদুর রহমান ইব়ন যায়দ জালোচ আয়াতংশের ব্যে ব্যাথ্যা বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তাহা দারা ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রাত ড়পরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়।

 পবি্র করো।

[^20]আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-উপরোক্ত ব্যাখ্যায় এই কথা দাবী করা হইয়াছে শে, 'इযরত ইবরাহীম (আ)-এর আগমনের পূর্বে কা‘বা শরীফে মৃর্তিপূজা ও শিরক চলিত’। উক্ত দাবীকে সত্য বनিয়া গ্রূহণ করিতেত হইলে উহার সমর্থ্থে নবী কর্রীম (সা) হৃইতে কোন স্রীহ হাদীস বর্ণিত থাকা প্রয়োজন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই শে, আল্নাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁহারই ইবাদ্রতের উদ্দেশ্যে কা‘বা ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে হ্যরত ইবরাহীম (অা) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার ফলেে কা‘বা ঘরের নির্মাণের নিয়্যত ও উদ্mেশ্য শিরক মুক্ত তথা পবিত্র হইবে। এইর্গপে অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :

‘শে ব্যক্তি আল্লাহৃর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর উহার (মসজিদের) ভিত্তি স্থাঁপন করিয়াছে, সে কি উত্তম, না যে ব্যক্তি বিষ্বস্তমুখ শূন্যগর্ভ উপকূলের প্রান্তে উহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে এবং অতঃপর উহা সহ দোयখের আগুনের মধ্যে পতিত ইইয়াছে, সে উত্তম? আর আল্নাহ্ জালিম জাতিকে হিদায়েত করেন না।"

সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের যে তাৎপর্য বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইমাম ইব্ন জ়ারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। সুদ্দী বলেন :
 নির্মিত কর্।'

ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় উত্তর অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে এই : ‘আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিলেন, তাহারা যেন একমাত্র আল্দাহ্র নামে এবং একমাত্র তাঁহার সন্তোষের উদ্রেশ্যে তাঁহার ঘরটি নির্মাণ করেন এবং মানুষ উহাতে একমাত্র আল্মাহৃর ইবাদত করিবে, ঢাওয়াফ করিবে, ই'তেক়াফ করিবে এবং নামায আদায় করিবে। এই প্রসক্েে অন্যত্র আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :

"আর সেই সময়টি ম্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমকে এই নির্দেশ দিয়া তাহার জন্যে কা‘বা ঘরের এলাকাকে আবাসস্থলর্রপে নির্ধারিত করিয়াছিলাম বে, তুমি আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইও না আর আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ইবাদতে দণ্ডায়মান नোকদের জন্যে এবং রুকৃ ও সিজদাকারীগণের জন্যে পবিত্র রাঘিও।"

কা‘বা ঘর তাওয়াফ করা এবং উহার কাছে নামায আদায় করা, এই উভয় ইবাদতের কোন্টি অধিকতর সওয়াবের কাজ তদ্বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম মালিক বলেন-‘বহিরাগত ব্যক্তিদের জন্যে উহাকে তাওয়াফ করা অধিকতর সওয়াবের কাজ। অন্য ইমামগণ বলেন-‘স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যেই
 দनীল ও यুক্তি ফিকাহর কিতাবসমৃহে উল্লেপিত রহিয়াছছ।
 জघना भाপ বলিয়া প্রমানিত কর্রিয়াছেন। লোকে কা'বা घরে একমাত্র আল্লাহ্ ত'আলালার
 করিয়াছিলেন। কিন্নু, মুশরিকণণ উহার মধ্যে নানাল্প দেব-দেবীর মৃর্তি রাখিয়া উशাদের পূজা করিত। অধিকৰ্রু, তাহারা তাওशীদ-প্ীী মু’মিনদিগকে উহাতে ইবাদ৩ করিতে বাধা দিত। এইক্রপ: ঢাহারা কাবা ঘর নির্মাণণ উদ্দে্য ব্যাহত কর্রিয়া দিয়াছিন। তাহাদের দাবী ছিন, ইবสাহীম মুশরিক ও পৌ্তলিক ছিলেন। তাহাদের এই দাবী ছিন মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষ হযরত
 করিবার জন্যে তিনি ম্বীয় জীবন উৎপ্পর্গ কর্রিয়াছ্লেন। মানুষ কাবা ঘরে একক ও. जদ্তিতীয়








 অন্যতম উদ্mশ্য ইত্কোফকে উন্নেখ করিয়াছেন। বলাবাহ্ণ্য বে, মুশরিকগণই কারবা ঘর

"याহারা কुফ্র্র কর্যিয়াছ্ এবং (লোকদিগকে) অাল্মाহহর পথ ও লেই মসজ্রিদুন হারাম
 সমভাবে ইবাদতের জন্যে নির্মাণ করিয়াছি। जার यদি কেছ উহাত়ত কুফ্র ও জালूম কর্রিতে

 ইবাদঢের মধ্য হইঢে ইত্কাফ্টে উন্নেখ কন্রিয়াছেন, ঢা পরবর্তী আয়াতে তিনি উক্তু তিন প্রকারের ইবাদতের মধ্য ইইইতে তওয়াফ ও নামাযবে উল্লেখ কর্রিয়াছেন"।

আল্মাহ ত'जাनা বनिয়াছ্ন :

"जান সেই সময়tি ম্মরণণ্রো্য, যখন আমি ইবরাহীম্যর জন্যে কাবা ঘরের অঞ্ষলকে




आলোচ आয়াত তিনি নামাयে প্রধান তিনটি অলের মধ্য ইইতে মাত্র র্থকৃ‘ ‘ সিজদাকে


 তাंश কাহার্ অবিদিত নহে।













 করিয়াহ্ন।

 ইবাদতগাহ হিসাবে আমার ঘরটি নির্মাণ কন্।। তোমরা উহা তওয়াফকারীদদর জন্যে,





 আদেশ করিয়াছেন, লেইখনির মধ্যে जাহরাই সকান সক্ষায় তাহার পবিভতা ও মাহা্্য বর্ণনা কর্য়া थाকে।
কাছ্রী (১ম খ(৪)—৮৯
 जেই উল্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়া থাক্ক; ‘বে উর্দের্শ্যে উহা নির্মণ ক্রা হইয়াছিনা’ অর্থাৎ জাল্gাহ্গ मহান ইন্রে

মসজিদ, উহার ফযীলত এবং এতদসংশ্নিষ্ট কর্তব্য সম্বc্ধে आমি (ইব্ন কাছীর) স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি। সকন প্রশংসা আল্নাহৃর প্রতি নিবেদিত।

## কা‘বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস

সর্বর্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ সম্বক্ধে বিভিন্নির্পপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কথিত় আছে, পৃথিবীতে হযরত আদম (আ)-এর আগমনের পৃর্বে ফেরেশতাগণ কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। আবূ জ'ফর বাকের মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরহুবীও হাদীসটি উল্লেঁখ করিয়াছেন। অববশ্য উক্ত রিওয়ায়েতটি অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ইহাও কথ্থিত হইয়াছে যে, হযরত আদম (অ) সর্বপ্রথম কা‘বা শরীফ নির্মাণ করেন!' আতা, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব প্রমুখ ব্যুক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও আদ্দুর রায়यাক বর্ণনা করিয়াছেন :
‘২যরত আদম (আ) পাচটট পর্বত হইতে"পাথর আনিয়া কা‘বা নির্মাণ করিয়াছিলেন íউক্ত
 রিওয়ায়েতও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত’ নহে। হयরুত ইব্ন আব্বাস (রা), का‘ব আহবার’, কাতাদাহ এবং ওয়াহাব্ ইব্ন মুনাষ্বিহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে : সর্বপ্রথ্রম কা"বা শরীীফ" নির্মাণ করেন হयরত শীছ (আা)।

উপরোক্ত রিওয়ার্যেতসমূহ সষ্যবত ইয়াহুদী-থ্রিস্টানদের পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছ়! উল্লেখ্য, यতক্ষণ না কোন বিষয় সহীহ হাদ্দীস দ্বারা সমর্থিত হয়, ততক্ষণ এইর্রপ রিওয়ায়েতকে সত্য বা মিথ্যা কোনটিই বলা যায় না। অ‘‘শ্য এইর্রপ রিওয়ায়েতের সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে উহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

আল্মাহ্ তাআলার কালাম :

 নিরাপদ জনপদ বানাইও আর উহার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে য়াহারা আল্লাহ্র্র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমাম আনিবে, তাহাদিগকে ফলসমূহ ইইতে রিযিক দিও।'

এই প্রসঙ্গ হযরত জাবির ইব্ন আব্দুন্নাহ ইইতে ধারাবাহিক্টাবে আবূ যুবায়র, সুফিয়ান, আদ্দুর রহমান ইব্ন মাহদী ইব্ন বিশার ও ইমাম্ আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন :
 निরাপদ ঘোষণা ককরিয়াছিলেন অান্ডামি মদীনা শহর অর্ৰাৎ টহার প্রস্তরময় দুই প্রাতের মধ্যাবর্তী স্থানকে: সম্মানিত ঘোষণা করিতেছি। উহাতে শিকার করা এবং উহার কাঁটা-বৃহ্ষ কাটা যাইবে না।’

উক্ত হাদীস ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন বিশার হইতত উপরোক্ত অভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উহা উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে
 যুবায়রী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আমর ইব্ন নাকেদের ভ্নিন্নিপ্র অধ্তস্তন্ সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে‘, আশআছ, আক্দুর রহীম রাयী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর এবং উক্ত আশআছ হইতে ইব্ন ইদরীস, আবূ কুরায়ব, আবূ সায়েব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ नবী করীম় (সাা) বলিয়াছেন, 'হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেছেন আল্লাহ্র বান্দা ও ঢাঁহার খলীল (ঘনিষ্ট বন্ধু)। আর আমি হইলাম আল্নাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে আর অমি সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি মদীনা শহরকক। উহার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান্নের কাঁটা-গাছ কাটা য়াইবে না, টহার অভ্য়্ত্তরে প্রাণী শিকার .ক্রা যাইরেיনা এবং যুদ্ধের উদ্লেশ্যে উহার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাইবে না। এমনকি উটের গাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে্যে উহার : কোন গাছ্পালা কাটা যাইবে না।'.

উক্ত-হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত সনদে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত কোন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত নাই। তবে উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য-বিয়য় হযরত আরূ হুরায়ররা (রা) হইতে উপরোক্ত মাষ্যম ভিন্ন অন্য মাধ্যম্.ে.মুসলিম শরীফফ রর্ণিত রহিয়াছে.। হযর্তত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন-লোকেরা গাছের প্রথম ফ়লটি ননবী করীম. (সা)-এর় ঢ্রেদ্মেত লাইয়া
 বরকত দাও, তুমি আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর, তুমি আমাদের সা‘ ( ع সের মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি আমাদের মুদ্দ (الـمـ) (পঞ্চাশ তোলা মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও। হে আল্মাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেছেন তোমার বান্দা, তোমার খলীল ও তোমার নবী; আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী $\stackrel{\text { ত হযরত }}{ }$ ইবরাহীম (আ) তোমার নিকট.দোয়া করিয়াছিলেন মক্কা ননগরীর জধন্য;• আর আমি তোমার নিকট দোয়া করিতেছি মদীনার জ়ন্যে। হযরত:ইবরাহীম (আ) তোমার নিকট: মক্কার জন্যে যতটুকু নি‘আমতের দোয়া করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট ञ়্দীননার জন্যে ততটুকু নি‘আমতের এবং তৎসহ উহার সমান নি‘আমাতের (মক্কা শরীফের দ্বিগুণ নি‘আআমতের) দোয়া করিতেছি।’ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) কনিষ্ঠত়ম কিশোরকে ডাকিয়া তাহাকে (অন্য এক রিওয়ায়য়ত ज়ুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত শিশ্র-কিশোরদের কনিষ্ঠতম কিশোরকে) উহা প্রদান করিতেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে টন্লেখিত হইয়াছে-নবী করীম (সা) উহা হাতে লইয়া বলিতেন : 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের শহরে, আমাদের ফলসমূহে, আমাদের 'মুদ্দ’-এ এরৃং আমাদের সা‘-এ বরকতের পর বরকত নাযিল কর।'.

হযরত রাফে‘ ইব্ন খাদীজ (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে আক্দুল্মাহ্ ইব্ন আমার ই ইব্ন উসমান, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাদ, বিকর ইব্ন মুযার, কুরায়ীব ও ইমাম ইব্নন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-হয়র ইবরাইীম (আ) সম্মানিত 'ঘোষণা

করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে আরে আমি সম্যানিত ঘোষণা করিতেছি মদীনার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্ছানকে (সমপ্ণ মদীনা শহরকে)।’.

উক্ত রিওয়ায়েত ‘সিহাহ সিত্ত’র সংকনকগণেঁর মধ্য হইতে ত্ু ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছ্নে। তিনি উহা উপরোক্ত রাবী কুতায়বা ইব্ন সাঈদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হयরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইততে" বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীएে বর্ণিত রুহিয়াছে यে, इযরত আনাস (রা) বলেন : 'এক্দা নবী করীম (সা) আবূ তাল্যাকে বলিলেন-আমার খেদমতের জন্যে তোমাদের্রঁকটি কিশোরকে জোগাড় করিয়া আনো। তাই আবূ তালহা আমাকে সজ্গে লইয়া নবী কটীী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর নবী করীম (সা) কোথাও यাত্রাবিরুতি 'করিলে আমি তাঁহার খেদ্মত করিতাম।' এইস্থলে হযরত আíनাস (রা)
 বলেन-অতুপর নবী কंরীম (সা) সশ্মুখ্খে চলিলেন। এক সময় পাহাড়' দৃষ্टिभোচর হইল।।তিনি বলিলেেন-"এএই পাহাড়' আমাদিগকে ভালবাসে এবং: টহাকে অমরা ‘ভালববাসি।’" অতঃপর ম মদীনার
 সম্মানিত করিয়াহিলেন, আমি মদীনার দুই প্রান্তের দুই পর্বতের মধ্যে অবস্থিত স্থানকে (মদ্দীনা শহরকে) সেই সম্যানে সমানিত করিতেছি। 'হ আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে (মদীনাবাসীর জন্যে).তাহাদের ‘মুদ্দ’ ও 'সা'-এর মধ্যে বরকত দান কর।’
 (সা) "বলিনেনন-‘তে আল্লাহ্! ছুমি তাহাদের জন্যে"তাহাদের পররিমাপের"পাত্রসমূহহ বরকত দাও’ তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের সা‘ এর মধ্যে বরককত দাও 'এধং তুমি তাহাদের জন্যেj তাহাঁদর 'মুদ্দ'-এর মধ্যে বরকত দাওi'

২যরতত আনাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শ্রীফে আরও বর্ণিত রহিয়াচছছ বে, নবী করীম (সা) বनिয়াছেন-‘হহ আল্লাহ্! তুমি মক্কা নগরীতে «ে বরকত নাযিল" করিয়াছ, মদীনা শহরে উহার দ্বিগুণ বরকত:নাযিল কর।’

 কর্যিয়াছিলেন এবং উহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, আমিত্তত্মনি মদীনাকে স্ম্যানিত ঘোষণণ
 দোয়া করিয়াছি।

 করিয়াছিলেন মক্কা নগগীীকে এবং তিনি দোয়া করিয়াছিলেন উহার (মক্কার) অধিবাসীদের জন্যে;' আমিও সেইর্গপ সশ্মানিত ধঘাষণা করিয়াছি মদীনা শহ়রকে আর় আমি দোয়া করিয়াছি

 (বরক্তের) দোয়া जামি মদীনার জ়ন্যু করিয়াছি।’

হयরত আবূ সাঈদ থूদরী (রা) হইতে মুসলিম•শরীফে বর্ণিত:রহিয়াছে যে, নবী করীয় (সা) বলিয়াছেন-'হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মনিত ঘোষণা করিয়াছেন মক্কা
 স্থানকে। উহার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো যাইবে না, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহার মধ্যো অা্্ত্র. বহ়ন করা যাইবে না এবং,পশ্তকে খাওয়াইবার উদ্দেশ্য, ভ্ন্ন অন্য কোন উদ্রেশ্যে উহাতে অবস্থিত কোন গাছের পাতা ছিন্ন করা যাইবে না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমদের শ্রহরে বরকত নাযিন কর। হে আল্মাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের সা‘-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের় জ়ন্যে আয়াদের ‘মুদ'-এর মধ্যে বরকত নাयিল্গ কর। হে আল্মাহ়! তুমি একটি বরকত্রে পর দুইটি ব্রকত নাযিল় কর ${ }^{\prime} . . .($ (অসমাঞ্ত)

বিপুলসংখ্যক হাদ্রীস দ্বারা প্রমাণিত হয় यে, নবী করীম (সা) :মদীলা শরীফক্কে ‘হারম’ الحزץ (বিশেষ বিধি বিধানের মাধ্যশে সশ্মানিত) বল়্িয়া যোষণা করিয়াছ্ছেন। যে সকল হাদীসে মদীনা শরীফের হারম হইবার বর্ণনার স়হিত হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক মক্木া শরীফ্েে হারম ঘোষিত হইবার বর্ণনা রহিয়াছে, এইস্থলে আমরা ৩খু সেই- সকন হাদীসই উল্নেখ্র করিয়াছি। কারণ, আল্লোচ্য আয়াতের সহিত ওধু উপরোক্তর্প হাদ্ীসেরৃই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা একদল আহলে-ইলম প্রমাণ করেন বে, মক্কা শরীফ 'হারম’ ঘোষিত হইয়াছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যামানায় তাঁহারই মুখে। কেহ কেহ্র রলেন-‘উহা ‘হারম’ হইয়াছে পৃথিবী যখন সৃষ্টি হইয়াছে, সেই হইতে।’ উক্ত অভিমিতই অধিকিতর যুক্তিসঞ্গত


কত়जুলি হাদীস দ্য়রা প্রমাণিত হয় বে, আল্লাহ্ তা‘আলুা আকাশুসমূহ এরฺং পৃথিবী সৃষ্টি

 বলিলেন-আল্নাহ্ তা‘আলা ব্যে দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃৃি করিয়াছেেন, সেইদিনই এই শহরকে (মক্কা নগীরকে) الحرب) (পবিত্র ও সমানিত্খ) করিয়া রাঘিয়াছেন। অত̈এব, উंश আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক প্রদত্ত "হ্রমত’ (সম্মান ও পবিচ্রতা)-এর কার্রনে কিয়ামত পর্যন্ত ‘হার্ম’ থাকিবে। উহাত যুদ্ধ করা আমার পূর্বে ক্কাহার জন্যে হালাল' করা’ হহ় নাই। আর "র্মার জন্যেও় মাত্র সামান্য সময় উহাতে যুদ্ধ করা হালাল করা হইয়াছিল। আল্নাহ্ কর্তৃক প্রদও্তু হরমাত্তির কারণে কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম थাকিবে। উহাতত অবস্থিত কাঁটi-গাছ কাট্ট यাইবে না; উহাতে অব'স্থিত্ত' শিকার তাড়ানো যাইবে না; উহাতে পত্তিতত হারানো ব'স্তু উহার মালিকের নিকট প্পীছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রাপ্তির সংবাদ প্রচার"করিতে পারিবে বটে, কিষ্ু তাंহ ছাড়i অন্য কেহ উহা উঠাইতে পারিবে না। আর উহাতে অবস্থিত তৃंণ কেই কাত্তিতে পারিবে না।' অতঃপর হযরত'আব্ব্বাস (রা) বলিলেন-'হে আল্মাহৃর র্রাসূল্ ! ইযখির (সুগন্ধ তৃণ
 নবী করীম (সা) বলিলেনন- ইयথির ঢৃণ ছাড়া।

হযরंত আবূ হরায়রীi (রা) হইতে বুথারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উপরোক্ত হাদীসের অনুふ্রপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে'। টপরোক্ত হাদীসটি ব্রর্ণনা ককরিবার পরু ইমাম বুখারী বলিয়াছেন-‘হযরত সফিয়াহ বিনতে শায়বা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন মুসলিম ও ইব্বান ইব্ন সালেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ (রা)

বলেন-'আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি। অতঃপর হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ্ (রা) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা ঐরূপে
 হাদীীককেই অবিচ্দ্নি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।' তিনি নিম্নোক্তক্রপে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরতত সফ্যিয়াই বিনতে শায়বাহ (রা) হইতে ধারাবাহিंকভবে হাসান ইব্ন মুসলিম ইব্ন ইয়ানাক, ইব্বান ইব্ন সালেহ, মুহাম্দদ ইব্ন ইসহাক, ইউনুস ইব্ন বুকায়র, মুহাষ্মদ ইব্ন আব্দুল্নাহ ইব্ন নুমায়র ও ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ ইবৃন মাজাহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ (রা) বচলন-আমি নবী করীম (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন খ্ত্বা দিবার সময় বলিতে అনিয়াছি-'হে লোক সকল! আল্মাহ্ বেদিন্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি কंরিয়াছেন, নিচ্চয়ই 'সেই দিনই তিনি মক্কা •নগরীকে الحز (পবিত্র ও সশ্মানিত) করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, উহা কিয়ামত পর্যন্ত ‘হারম’ थাকিবে। উহার গাছপালা কাটা যাইবে না; উহার শিকার তাড়ানো यাইবে না এবং উহাতে পড়িয়া থাকা হারান্াে জিনিস উঠানো यাইবে না; তবে বে ব্যকক্তি উহার মালিকের নিকট পৌছছইয়া দিবার উর্দেশ্যে উহা পাইবার সংবাদ প্রচার করিবে, সে উহা উঠাইতে পারিবে।' নবী করীম (সা)-এর এই. ঘোষণা প্রদানের পর হযরত আব্সাস•(রা) বলিতেন-ইयথির •তৃণ ব্যতীত? কারণ, উহা:ঘর-বাড়ী নির্মাণে এবং কবরে ব্যবহৃচ হইয়া थাকে।’ ইহাতে নবী করীী (সা) বলিলেন-ইयখির তৃণ ব্যতীত।

হযরত আবূ ত্যায়াহ আদাবী (রা) ইইতে বর্ণিত রহহিয়াছে যে, তিনি বলেন-আমর্র ইব্ন স়াঈদ যখন যুদ্ধের জন্যে মক্কা নগরীতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে যাইতেছিল, তখন আমি তাহার্থि বলিলাম-হে আমীর! আমাকে জনুর্মিতি দিন। আমি নবী করীম (সা)-এর এক্টি বাণী




 বরং স্বয়ং আল্মাহ, ত‘‘আলাই উঁহাকে ‘হারম’ বলিয়া ঘোষণা কিরিয়াছেন্। অতএব, য়ে র্যক্ত্তি আল্লাহ্ ও জাখিরাতের উপর, ঈমান রানে, তাহার জন্যে উহার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো:নিষিদ্ধ.।
 প্রমান্তিত করিরিত চাহে, তবে তোমরা তাহাকে বল্ৈিও, আল্মাহ ; তাঁহার রাসূলকে, টহাতে: যুদ্ধ করিতে অনুমত্তি দিয়াছেন; কিন্ত্র তোমাদিগকে; উহাত়ে যুদ্ধে কর়তত অনুমত়ি দেন নাই। আর তাল্লাহ্ তা‘আালা আয়কে বে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমুতি দিয়াছ়ন, তাহাও মাত্র সামান্য
 আসিয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্রিকট্ট ইহা প্পৌছাইয়া দেয়।" হযরত আবূ

 উত্তর দিয়াছিল?• ত়িনি বলিলেন ঃ:আমর .ইব্ন সাঈদ .বলিল, ‘হে আবূ তরায়হ! এ সম্বক্ধে তোমার অপেক্ষা আমি অধিক্তর জ্ঞান রাথি। হারম•শরীফ অপরাধী ব্যক্তি; খুনী, পলাতক

আসামী এবং দুকৃতিকারী ইহাদের কাহাকেও আশ্রয় দেয় না।' উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরে দুই শ্রেণীর হাদীস উল্নেখিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর হাদীস ঘ্ঘারা প্রমাণিত হয় বে, মক্কা নগরী হযরত ইবরাহীম (অা)-এর যুগে তাঁহার মুথেই ‘হারম’ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। আরেরক শ্রেণীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আকাশসমমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার কালে আল্নাহ্ ত‘‘আলাই মক্কা নগরীকে ‘হারম’ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, টপরোক্ত দুইর্পপ বর্ণনার মঢ়্যে কোনর্রপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই। বস্তুত, মক্কা নগরীকে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার যুগে হারম করেন নাই; বরং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার কালে আল্লাহ্ ত‘‘আनাই মক্কা নগরীকে ‘হারম’ করিয়া রাখিয়াছেন। হযরুত ইবরাহীম (আ) তাঁহার যুগে আল্লাহ্ তা'আনার উক্ত বিধান জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিয়াহিলেন মাত্র।

এইস্থলে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। হযরত আদম (আ্যা)-এর সৃষ্টির পুর্বেই
 ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে একজন় নবী পাঠাইবার জন্যে আল্পাহ্ ত'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :
 মধ্য হইতে এইর্পপ একজন নবী পাঠাইও... ।'

আল্লাহ্ ত'আলা হযরুত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত দোয়া কবুল করিয়াছিলেন। বলাবাহ্ল্য, হযরত ইবরাহীম (আ) হयরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে যে নবীকে পাঠাইবার জন্যে আল্মাহ্ তা'আলারার নিকট দৌয়া করিয়াছিিলেন। ‘আল্লাহ্ তাআলা যে নবীকে হযরতত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে পাঠাইবার বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আা)-এর দোয়া কবৃন করিয়াছিলেন; ততনি আর কেহ নহেন; তিনি ইইতেছেন হযরত মুহাশ্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত আদ্ম:(আ)-এর সৃষ্টির পূর্ব্বে আল্নাহ্র নিকট তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসাবে: নির্ধারিত:। আল্ণাহ্র তা"আলা জানিতেন-ইবরাহীম: স্বীয় পুত্র ইসমাঈলের বংশে একজন নবী পাঠাইবার জন্যে ঢাঁহার নিকট দোয়া করিবে এবং তিনি উহ্হা কবূল করিবেন । তদনুসারে তিনি হযরত আদম় (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই হयরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে নবী शिসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখ্যিয়াছিলেেন। হয়র্তত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পৃর্বেই নবী করীম (সা)-এর নবী হিসাবে নির্ধারিত থাকা এবং তাহাকে পাঠাইবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া করা ও উহ়া কবূল হৃওয়া, এই সবের মব্যে কোনরূপ সংঘর্ষ্ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই। অনুরূপভবে বননা যায়i, আকাশ্সসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির সময়েই আল্মাহু নিকট ম্ক্কা নগরীর ‘হারম’ হিসাবে নির্ধারিত’ থাকা এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে ঢাঁহার ‘মুঁখে উহার ‘হারম’ হইবার বিষয়় ঘোষিত হৃওয়া-এই দুইশ্রের মধ্ব্যে কোনরুপ সংঘর্ষ বা পরশ্পর বিরোধ্িত্ত নাই।

উপরে প্রসঈ্গক্রুমে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযর্রত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে যে নবী পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ছি৷লন সেই নবী। এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত রহহিয়াছে ঃ একদা সাহাবীগণ আর্য করিল-হে আল্লাহৃর রাসৃল! आপনার আবির্তাব সম্পর্কিত ঘট্য়া .আমাদিগকে জ্ঞাত কর্পনন। নবী করীম (সা) বলিলেন-‘আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল ও হযরত

ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের পর্রিণতি। আমার মা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।, তাঁহার মধ্য হৃইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের (সিরিয়া) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়া ফেলিল।'


এইস্থৃলে একটি বিষয় অনালোচিত থাকিয়া য়ইতেছে। উহা হইত্ছে এই : মক্কা নগরী এবং মদীনা শহর- এই: পবিত্র ও. বিশেন সমানে স্মানিত স্থান দুইটির কোনৃটি অধিকততর ফयীলততর অধিকারী? অধিকাংশ ফকীহ বলেন, মক্কা:নগরী অধিকতর ফযীলতের অধিকারী। ইমাম মালিক ও তাঁহার অনুসারীগণ বলেন, মদীনা শহর अধিকতর ফयীল়তের , অধিকারী। আল্লাহ চাহেন তো ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের যুক্তির, উল্লেখ়স় এতদসম্বন্ধে আলোচন্না করির। আল্লাহ্ তা‘আলার উপর ভরসা রাখি.।

পবিত্র মক্কা সম্বন্ধে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন :
信 শহর बানাইও।' ফনতত মক্কা নগগগীক্কে 'আল্লাহ্ ত'আলা শরীআতের বিধান এবং প্রাকৃতিক
 আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলিতেছেন :
 আরও বনিত্ছেন :

 চতুষ্পার্শ্ব হইতে লোকদের টপর হামলা কুরা হইয়া থাকে।';

উপরোক্ত আয়াত্দ্য় ব্যতীত একাধিক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আল্গা মাক্কা নগরীর নিরাপদ ও সম্মানিত হইবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উ়ল্লেথিত একাধিক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছ়
 রহিয়াছে : ‘হযরত জাবির (রা) বनেন, আমি নবী করীী (সা)-কে বলিতে অনিয়াছি, মক্কা






 "কর।

পক্কাব্তর, সূরা ইবরাহীबির নিস্নোক আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বে দোয়ার বিষয় "উল্লেখিত ইইয়াছে, উহা" তিনি কা'বা ঘর নির্মাণের ;কার্य সম্পন্ন করিবার বেশ কয়েক -অৎসর প্র আল্লাহ্ ত'আলার নিকটট নিবেদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কা‘বা ঘরের চতুপ্পার্শে

একটি জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই ‘সূর্রা ইবরাহীম’ এর জ়ন্তর্গত সংশ্ণিষ্ট আয়াতে দেখা যায়-হयরত ইবরাহীম (आ) তখন উক্ত অঞ্চলটি .সম্বন্ধে ‘জনপদ’ শব্দ প্রয়োগ


向 ( ইবরাহীম বনিয়াছিল, ‘্রভু হে!'তুমম এই জনপদটিকে নিরাপদ বানাও।'

উল্লেখ্য यে, হ্যরত ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয়বার দোয়া করিয়াছিলেন নিশিত্রৃপে হযরতত ইসহাক (আ)-এর জন্গের পরঁ। কারূণ, দ্বিতীয়বারের দোয়ার পর তিনি বলিয়াছিলেন-

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ়র জন্যে যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অবশ্যই দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন।'

এই ক্ষেত্রে উল্নেখ করা যায় বে, হযরত ইসহাক (আ) হযরত ইসসমাঈল (আ) অপেক্ষা তের বৎসরের কননিষ। অাল্লাহ্ই অধিকंতর জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য এই আয়াত দুইরূপে পঠিত হইয়াছে। अধিকাংশ কারী ও ব্যাখ্যাকার বলেন-উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত

 বর্ণ ,-কে ضـ (পেশ) দিয়া পড়েন।

পফ্ষান্তরে কোন কোন কারী ও তাফসীরকার বলিয়াছেন-আলোচ্য আয়াতাংশের্র অন্তর্গত

 ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ। -কে (বের) দিয়া পড়িয়াছেন।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা ও কিরাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে ঃ 'আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (অ)-এর দোয়ার উত্তরে বলিলেন-আামি ত়োমার দোয়া কবৃন করিনাম। উহাকে আমি নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত জনপদে পর্রিণ়ত:করিব এবং:তোমার দোয়া অনুসারে উহার অধিবাসী মু’মিনদিগকে. ফলসমূহ হইতে• রিযিক দিকল অধিকন্তু ট়হার অধিবাসীদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী :করিবে, আমি তাহাদিগকেও মু’মিনদের ন্যায় রিযিক দিব। তবে আমাদের (কাফিরদের) বেলায় আমার রিযিকেরঃসময়ের পরিধ্রি হইইবে সীমাবদ্ধ। তাহারা আমার রিযিক ও নি‘আমাত ৩্রু তাহাদের ইই জীবনেই ভোগ করিতে পারিবে:। পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে উক্ত নি‘আমাত ভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিস্ছত বিধায় আমি তাহাদিগকে উহা ভোগ করিতে দিব। জতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফর়ীর কার়ণে দোयখে নিক্ষে করিব। আর দোযখ বঢ়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।’

পক্ষান্তরে, শেষোক্ত ব্যাথ্যা ও কিরাাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের:তাৎপর্য. হইতেছে : ‘হयরত ইবরাহীম (আ) আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিলেন, হে আল্নাহ্! আর যাহারা

কাছীর (১ম খণ)-৯০

কুফরী করিবে, তুমি তাহাদিগকে অল্প কিছুদিন (অর্থাৎ তাহাদের পার্থিব জীবনে) নি‘আমাত ভোগ করিতে সুযোগ দিও; অতঃপর তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিও। আর দোযখ বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।’ উল্লেথ্য বে, শেষোক্ত কিরাআত বিখ্যাত সাতটি কিরাআতের কোন কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা ছাড়া শেবোক্ত ব্যাখ্যাটি আয়াতের গ্রন্থি অবস্থিতির সহিত সামঞ্জস্যশীল নহে। উহা সঠিক ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; বরং.প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই. স্বাভাবিক এবং গ্রহণব্যোগ্য।

আবুল আनীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী’ ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য आয়াতংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন
 তা‘আললার নিকটট নিবেদির্ত একটি দোয়া। উহাতে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিতেছেন-‘হে আল্লাহ্! আর বে ব্যক্তি কুফরী করিবে, তুমি তাহ়াকে অল্প কিছুদিন নি‘আমাত ভোগ করিতে দিও। অতঃপর, তাহাকে দোয়ে নিক্ষেপ করিও। আর, উহা রড়ই নিকৃষ্ট স্থান!’’

হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আনীয়া, রুবী‘ ইবุন আনাস ও ইমাম আবূ জাফর রাयী বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত উবাই ইব্ন কা’ব (রা) বলেন-


এই. আয়াতাংশটি আলাল্লাহ্ ত‘আলা কর্ত্ণক হ্যরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত উত্তর।'
মুজ্জাহিদ এবং ইকরামাও উপরোক্ত্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জ়ারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই অঙ্ধ ও সঠিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ ইব্ন আবূ সলীম ও আবূ জাফর বর্ণন্তা করিয়াছেন

 অতঃপর তাহাকে আけনেন শাস্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান!

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন-হযরত:ইবরাহীম (আ) ঢাঁহার বংশধরদের' মধ্য হইতে কিছ্সংং্যাক লোককে ইমাম বানাইবার জন্যে আল্লাহ্ ত'‘আলার নিকট যে দোয়া করিয়াছিলেন, উহার উত্তরে আল্লাহ্ ত‘আআলা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন-‘তাঁহার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করিবে এবং তিনি কাফিরকে লোকদের ইমাম বানাইবেন না। তাঁহার বংশে কাফিরও:জন্মীলাভ করিবেં ইহা জানিতে পারিয়া হयরত ইবরাহীম (অা): মর্মাহত হইলেন এবং আল্নাহ্র মহব্ব্রতে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় বংশধরদের মধ্য হইতে কাফিরদিগকে বাদ দিয়া ওষু মু’মিনদের জন্যে দোয়া করিলেন। তিনি কা‘বা ঘরের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অধিবাসী মু’মিনদ্গিগকে রিযিক দান•করিবার জন্যে আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিরেনে। ঢাঁহার দোয়ার উপর আল্নাহ্: তা‘আলা তাঁহাকে জানাইলেন-আমি মু’মিনকে রিযিক দান করিব এবং তৎসহ কাফিরকেও রিযিক দান করিব। তবে কাফিরকে রিযিক দান করিব সামান্য কিছুদিন। তাহাকে শ্ধে তু তাহার পার্থিব জীবনে ‘রিযিক দান করিব। অতঃপর তাহাকে’দোযখের আযাবের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান!

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আষ্মার, যাহাবী, হামীদ খাররাত ও হাতিম ইব্ন ইসমাঈল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়
 মু’মিনদের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন-‘(প্রভু হে!) আর, তুমি উহ্গর অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্নাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিবে তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান করিও। তাঁহার দোয়ার উত্তরে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন-‘আমি যেইর্রপ মু'মিনদিগকে রিযিক দান করিব, সেইক্পপে কাফিরদিগকেও রিযিক দান করিব। আমি কি কাহাকেও সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করিব? না, তাহা করিব না, করিতে পারি না। বরং আমি কাফিরদিগকেও" রিয়িক দান করিব:। তবে, তাহাদিগকে রিযিক দান করিব जল্প কিছুদিনের জন্যে (ওধু পার্থিব জীবন্ন)। অতঃপর্র তাহাদিগকে দোযখের জাयাবের দিকে ঠেলিয়া নইয়া যাইব। আর উহা বড়ইই জঘন্য গন্তব্য স্থানে। অতঃপর হযরত ইব্ন্ন আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া•খনাইনেনে :
 তোমার প্রভুর দান হইতে এই দলকে এবং ওই দলকে উভয় দলকে সাহাय্য করিয়া থাকি। আর, তোমার প্রভুর দান (দল বিশেষের জন্যে) সংরক্কিত নহে।"

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং ইকরামা হইততে উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ঐইর্রপে অন্যত্র আল্নাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :


 আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে' হঁইে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তারাহাদের কুফর্রীর কারার্ণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।'

তিনি আরও বলিতেছেন :


 তাহদিগকে আমার নিকট ফিন্রিয়া আসিতে হইবে। তৎপর আমি তাহাদিগকে তহাদদর

 তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে ঠেনিয়া দিব।"

- তিনি অন্যত বনিতেছেন :

و





 স্ণর্ণও (দিणাম)। অার এই সবই নিচয় পার্থিব জীবনের জোেেন্ উপকরণ; आান, অাখিরাত


位



 জনপদদর জালিম হওয়া অবস্থায় आমি উহাদিগকে অবকশশ দিয়াছি। जতঃপর জামি উशাদিগক্কে শক্ত হাত্ ধর্রিয়াছি। जার আমারই নিকট প্রত্যাবর্ন্ন করিতে হয়।"




 ছাঙ্ডেন না।' অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিনাওয়াত কंর্য়া ఆনাইয়াছছন :



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



উপরোক্ত আয়াতদ্মভ্যে আল্নাহ্ ত‘‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ) ৷এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কা‘বা ঘর নির্মাণ করিবারঁ কালে’তাঁহার নিকট যে হ্রদয় উৎসারিত দোয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিত্ছেন। তিনি বলিতেছেন-হে মুহাম্মদ! ঢুমি মান্ৰব:জাতির নিকট ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কা’বা ঘর নির্মাণ করিবার ইতিহাস বর্ণনা কর। তাহারা কা'বা ঘরের ভিত্তি গাঁথিয়া উদ্ूু করিবার কালে বলিতেছিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট ইইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল কর। নিশয় তুমি সকল্ল কথা শ্রবণ করিয়া থাক্ এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' তাহারা আরও বলিতেছিল, "হে আমাদের প্রভু! আর তুমি আমাদের দুইজনকে তোমার প্রতি অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশে তোমার প্রতি অনুগতত একদল नোক সৃষ্টি করিও। আর ঢুমি আমাদিগক্রে আমাদের ইবাদতস্সমহ শিক্ষা দাও এবং আমাদের তওবা কবূল কর। নিচ্চয় তুমি তওবা কবূলকারী এবং দয়াময় ।’

আলোচ্য আয়াতদ্ময়ের প্রথম আয়াতের অন্তুর্গত--

 উপরোক্ত্ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করিয়াছছন।-তবে কোন কোন তাফসীরকার় বলিয়াছেন-হয়রত
 নিকট এই লোয়া করিতেছিলেন;।’. উক্ত ব্যাখ্য় গ্রহণযোগ্য নহহ; বরং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই ৩দ্দ ও সঠিক। প্রথমোক্ত-ব্যাখ্যাই থে ৩দ্ধ, ও সঠিক তাহা দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত দোয়া দ্বারাই: প্রমাণিতত হয়। শীঘ্রই এতদস্বন্ধौয় রিিবরণ আসিতেছে।
 প্রমমখ তাফনীরকারभণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াত: এই্রপপ: তিলাওয়াত করিতেন :

 বিষয় রহিয়াছে। উহাদের ঐ্রটি এই যে, তাহারারা আল্দাহ্র ঘর নির্মাণ করিবার কালে তাঁহাদের উক্ত ইবাদত কবূল করিবার জন্্যে আল্লাহ্র্র নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিতেছিলেন। ইহা অতি উচ্চস্তরের চিন্তাধারা এবং হ্যদয়-বৃত্তি। আল্লাহৃর অতিি মর্যাদ্দাববান বান্দাগণ ইবাদंত করিবার কালে ঐইর্রুপ দোয়াই করিয়া থাকেন। ঢাঁহাদের মনে যের্ণপ

 বিনয়ের সহিত আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিয়া থাকেন যেন তিনি উউঁ্হা ঢাঁহাদের নিকট হইতে করূল. করেন।

ওয়াহিব ইব্ন বির্রদ হইতে রারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খুনায়স মকী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি বর্ণনা কंরিয়াছেন : "এককদা ওয়াহিব ইব্ন বির্রদ আলোচ্য আয়াত্বয় তিলাওয়াত করিয়া ক্রন্দনের সহিত বলিতে লাগিলেন-হে আর-রহমানের

খলীল! তুমি আর-রহমানের ঘরের ভিত্তি নির্মাণ কর আর তোমার মনে এই ভয় থাকে. যে, আল্লাহ্ উহা কবৃন নাও করিতে পারেন। (অর্থাৎ তোমার মন আল্লাহ্র ভয়ে কতই না ভীত!)

নিন্নোজ আরাতে আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনের অন্তরের টপরোত্ত মহা মর্যাদাপূণণ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন :
 দান করিবার কালে এই ভয়ে ভীত থাক়ে বে, আল্লাহ্ উহাকে কবৃল নাও করিতে পারেন।’ নবী করীম (সা) হইততে হयরত আয়েশা (রা) কর্ত্ক বর্ণিত সহীহ হাদীস়ে উক্ত আায়াতাংশের উপরোক্তক্রপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে.। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে উহা বর্ণিত হইরেবে।

এইস্থলে ইমাম বুখারী একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে উহা বর্ণনা করিতেছি। এতদসহ এই সম্পর্কে আরও কতগ্গলি রিওয়ায়েত রর্ণিত হইতেছে। যেম়ন :

হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহ্িিভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আইউব সাখতিয়ানों এবং" কাছীর "ইব্ন কাছীর ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদাআা (উভয়ের রিওয়ার়য়েতে মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে) মুআাম্মার, আব্দুর রায়যাক; আব্দুল্ধাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ্ ও ইমাম বুখ্যারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ' ‘হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-‘দীর্ঘ ভ্রমণকারিণী প্রথম মহিলা ইইज্ছেন হযরত ইসমাউল (আ)-এর মাতা হयরত হার্জেরা (রা) i'তিনি হয়রউ’ সারাহ (রা) হইতে অনেক দৃরে চলিয়া যাইবার জন্যে বদ্ধপরিকর হইলেন। অতঃপর হয়রততত
 রওয়ান্না হইলেন। সেই সময়ে মক্লা ছিন একটি জননমানব শূন্য পানিবিহীন স্থান। তখন যমযম: কৃপ্পের স্থানটি" ছিল কা'বা ঘরের স্থান অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ। দীর্ঘ সফরের পর হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় পৌৗিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় শ त্তী হাজেরা ও শিঙপুত্র ইসমাঈলকে একটি চত্বরের পার্শ্বে যমযম কৃপের স্থানের চিক উপরে রাখিয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি তাহাদের বাঁচিবার জন্যে তাহাদের নিকট রাখিয়া গেলেন ত্রু এক থলি ৩কনা খেজুর এবং এক্ মশক পানি। ইসমাঈলের মাতা তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন-হে ইবরাহীম! এই জনমানবহীন খাদ্য-পানীয় শূন্যস্থানে আমাদিগকে একাকী ফেলিয়া আপনি কোথায় যাইত্ছেন? ইসমাঈলের মাতা একাধিক়বার তणাঁহাকে উহা বলা স়ত্ত্বেও তিনি. তাঁহার
 আপনাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন? ই ইহাতে তিনি বলিলেলন-‘হ্যা! আল্লাহ্ ত|‘ত़ালাই जামাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।’ইসমাঈলের্ মাতা বলিলেন-‘ত্তে ততিনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন'না।’ এই বলিয়া ইসমাঈলের মাতা পৃর্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। অত়ঃপর হযরত়.ইবরাহ़ীম (আ) পথ চ়লিতে লাগিলেন। তিনি এক গিরিবর্তে পৌছিয়া শ্ত্রী ও পুত্রের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যাইবার পর কা'বা ঘরের স্থানের দিকে মুখ করিয়া হাত উ়ঠাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই দোয়া করিলেন :

"হে অামাদের প্রভ! নিচষ়় আমি আমার বংশধররদর একটি অংশকে তোমার পবিত্র ঘরের निকট শझ্যবিহীন একটি উপত্যকায় এই উ৷্দে্য বসবাস করাইয়াছি বে, তাহারা সালাত কাফ্যেম করিবে। অতএব, তুমি কতঔনি মানুষ্রে অত্তরকে তাহদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া आসিও আর তাহদিগকে ফলসমৃহ্হ হইতে রিযিক দান কর্রিও। आশা করা यায়, তাহারা শোকরত্যারী করিব্ব।"

অতঃপ্র তিনি গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। এদিকে ইসমাঈেের মাত ইসমাপনকে স্তন্য भान কর়াইতে লাগিলেন এবং নিজ্জে মশকের পানি পান করিয়া ও थলির খেজুর খাইয়া দিনতিপাত কর্রিতে লাগিলেন। এক সময়ে মশকের পানি ফুরাইয়া গেল। পুত্র ইসমাঈল ও

 সাফা পাহাড়। কোথাও কোন মানুষকে দেথিতে পাইলে তাহার নিকট পানিন স সক্সান পাইবেন এই আশায় তিনি উহাতে চড়িয়া উপত্যকার চার্রিদেকে তাকাইতে লাগিিলেন। কিন্ু কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলেন না। তিनि পাহাড় হইতে উপত্যকায় নামিয়িয় স্বীয় কামীছের
 দৌড়াইতে তিনি মারওয়া পাহাড়ের নিকট cপৗৗিলেন। অতঃপর উহাতে চড়িয়া কোন মানুমকে দেথা যায় কিনা তাহ জানিবার জন্যে ঢরিদিকে जাকাইতে নাগিলেন। কিষু, কোথাও কোন


 थाके।

लেষবার মারఆয়া পাহাড়ে উঠিয়া তিন্নি একটি আওয়াজ ৫নিতে পাইলেন। জাওয়াজ అनিয়া





 निয়া ঠेকাইবার কাজ করিয়া (অর্থাৎ চার়িপালে মাটি ঘারা বাঁষ দিয়া) পানিকে গড়াইয়া যাইতে

 आব্বাস (রা) বলেন ः নবী করীম (সা) বनिলেন-'আল্লাহ ত'অাनা ইসমাদলের মাতকে রহম কর্ন্ন! यদি তিনি যমयমকে উহার নিজ গতিতে চলিতে দিতেন অথবা (বর্ণনাককর্রীর দ্বিধা) यদি তিনি जজলি जর্রিয়া পানি না উঠাইতেন, তবে यমयম কৃপ নিচয় চহুর্দিকে প্রবহমান একটি
 পান করিলেন এবং শিওকে স্তনা পান করাইলেন। তারপর কেরেশত তাহাকে বলিলেন-'তুমি
 তাহার পিতা উহাকে (ঘরটিকে), নির্মাণ করিবে। আর আল্লাহ্ ত'আল্ম উशার অধিবাসীদিগকে ঋ্জंস করিবেন না।'

বায়তুল্লাহ্ তখন ছিল টিলার ন্যায় উচ্চ একটি স্থান। বৃষ্টির পানির ঢল উহার ডান বাম দিয়া প্রবাহিত হইত। কিন্ুু, উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারিত না। যাহা হউক, মাতা ও
 কোদা (كاء) নামক এলাকার রাস্তা দিয়া যাইবার কালে মক্কার নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিল। তাহারা একটি পাখীকে আকাশে চক্রপথে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া বলাবলি করিল-, এই পাথীটি নিশ্ঠ পানির উপর (ঘুরিয়া ঘুরিয়া) আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমরা এই পথ দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এখানে তো পানি দেখি নাই।' অতঃপর তাহারা প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্যে তদন্তকারী লোক পাঠাইল। তদন্তকারী লোক আসিয়া পানি দেখিতে পাইয়া কাফেলাকে উহার সংবাদ জানাইন। তাহারা আসিয়া ইসমাঈলের মাতাকে বলিল-আমাদিগকে এই স্থানে বসবাস করিতে অনুমতি দিবেন় 'কি? তিনি বলিলেন-"ঘ্যা। অনুমতি দিত়েছি। তবে, এই পানিতে আপনাদের কোন হক (দাবী) থাকিতে পারিরে না।’ তাহারা বলিল-‘হ্যা। আমরা উহা মানিয়া লইলাম।’ হযরত ইব্ন'অাব্বাস (রা) বলেন়ं ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন বে, 'ইসমাঈলের মাতা চাহিয়াছিলেন, এইস্থানে আরও মানুষের বসততি কায়েম হউক যাহাতে নির্জনতার কষ্ট দূর হইয়া যায়। এখানে কাফেলার বসতি স্থাপনের কারারণে উহার নির্জনতা দূর হইল।

যাহা হউক, তাহারা সেখানে অবতরণ করিয়া পরিবারের লোকদিগকেও সেখ়ানে আন্য়ন করিল। এইরূপে জুরহুম গোত্রের কয়েকটি পেরিবার সেখান্ত স্থায়ীভাবে বসরাস করিত্ছে লাগিল। এসিকে ইসমাঈল সন্তান-বৎসল মাতার শ্নেহে দিন দিন বড় ইইতেে লাগিলেন এবং প্রতিব্রেশী জুরহুম গোত্রীয় লোকদের নিকট আরবী ভাষা শিথিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব. চরিত্র ও চালচলন সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। তাহারা সকলে ঢাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিরেতে লাগিল। সকলের স্নেহ ও ভালবাসার মধ্য দিয়া শিও ইসমাঈল কিশশোর ইসমাঈলে এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত হইইল। এই সময়ে তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে হयরত ইসমাঈল (আ)-এর সरिত বিবাহ দিল । কালের গুত্তিতে ज্রেক সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা ইত্তিকাল করিিলন। একর্দিন হযयরত ইँবরাহীম (আ) স্ীীয়़



 বলিলেन-‘তোমার স্বামী রাড়ীতে ফির্রিয়া আসিলে তাহাক্子ে আমার পক্ষ হইত়্ে রস্লালাম জানাইরে এবং তাহাকে নিজের ঘরের দ্রজার চৌকাঠ বদদলাইয়া ফেলিতে, বলিবে।' এই বলিয়া তিনি , চলিয়া গেলেন। হयরত ইসমাঈল (আ) বাড়ীতে ফির্রিয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে কোন লোকের জাগমন অনুভব করিয়া ী্র্রীক্ছিজ্ঞাসা করিলেন-আমাদের বাড়ীতে কি' কোন লোকের আগমন;घটিয়াছিল? ঢাহার त্ত্রী বলিল-‘হ্যা, এই এই চেহারা চরিত্রের জনৈক "বৃদ্ধ ব্যক্তি এখানে আসিয়াছিল। সে আমার নিকট আপনার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিন। আমি:তাহাকে
 তাহাও জানিতেে চাহিয়াছিন। আমি তাহাকে বলিয়াছি বে, আমরাঁ বড় কষ্ট ও অভাবের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতেছি। হযরত ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন-তিনি কি তোমাকে

কোন আদেশ দিয়া গিয়াঁছন? তাহার त্রী বলিল-ঘাঁ!! লোকটি আমাকে এই আদেশ দিয়া গिয়াছে यে, আমি যেন তাহার পক্ক ইইতে आপনাকে সানাম জানাই এবং आপনার घরের দরজান কীক়াঠ বদনাইয়া <েলিতে বলি। হযরত ইসমাঈল (আ) বনিলেন-‘তিনি হইতেছ্ছেন আगার পিত। তিনি তোমাকে তানাক দিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। তুমি স্বীয় পরিজনন নিকট চনিয়া যাও।'



 ইবরাikী (जা) জিজ্ঞাসা করিলেন- তোমাদের দিন কিভাবে কাটিতেছে? প্র্ব্রু

 গোশত খাই।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন-তোমরা कি পানীয় পান কর? পুত্রব্যু বनिলেন-এামরা পানি পান করি । হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-'ছে আল্লাহ্! ঢুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের গোশত ও পানিতে বরকত নাযিল কর।' নবী ক্রীম (সা) বলেন-লেই যুপে তাহারা খাদ্য হিসাবে শস্যদানা পাইতেন না। यদি তাহদদর নিকট শস্যদানা थাকিত, তবে হযরত ইবাহীীম (আ) উহাতে বরককত নাযিল করিবার জন্যেও আল্লাহ্ অ'জানার নিকট দোয়া করিতেন। इযরত ইবৃন আাব্মাস (রা) বলেন-ঃ হ্যরত ইবরাহীম (অ)-এর দোয়ার ফল এই
 মকার লোকে ওখু উক্ত খাদ্য ও পানীয় গহণ করিয়াই বাঁচিয়া थাকিতে পারে। যাহা হউক
 পক্ক হইতে তাহাকে সানাম জানাইবে এবং তাহাকে অাহার ঘরের দরজার ঢৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখিতে বলিবে।' হযরত ইসমাঈল (অ) বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া শ্র্রীর নিকট• জিজ্ঞাসা করিরেন-কোন লোক কি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিন? তাহারা ত্রী বলিলেন-গ্যা! জনৈক
 (जা)-এর আরও প্রশসসামূলক পরিচ্য বর্ণনা করিলেন। অতঃপ্র বলিলেন-‘ৃৃ্ধ লোকটি আমার निকট আপনার সং্বাদ এবং আমাদের সাংসার্কিক অবश্থা জানিতে চাহিয়াছিলেন। जামি তাহাক্কে বলিয়াছি आমরা সুখ্খ আছি।’ হয়র ইসমাঈল (অা) বলিলেন-তিনি কি তোমাকে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন? তাহার ত্র্র বলিলেন-হাঁ! তিনি আমাক্ক তাহার পক্ক হইতে আাপনাকে সালাম জানাইতে বनिয়াহ্ন এবং আপনার ঘর্রের দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখিতে ন্নির্দেশ
 চৌকঠঠটিকে তিনি অপরিবর্তিত রা|িতে নির্দিশ দিয়া গিয়াছেন, ঢুমিই ইইত্ছে লেই টৌকাঠ। তিনি त्रী হিসাবে তোমাকে অপরিবর্তিত রাধিবার জন্যে आমাকে নির্দেণ দিয়া গিয়াছেন।'

কিছूদিন পর হ্যরত ইবাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দেখিবার জন্যে পুনরায় মকার आগমন করিলেন। এই সময়ে হযরত ইসমাখ্গ (অ) ষমयম কূপের কাছে একটি টিলার নীচে বসিয়া তীরের শলাক্ প্র্তুত করিতেছিলেন। পিতাকে দেথিবা মাত্র তিনি তাঁার নিকট দৌড়াইয়া গোেে। পিত-পুত্র কোলাকুলি হইবার পর হযরত ইবরাহীম (অ) হযরত


ইসসাঈল（আ）－কে বলিলেন－＇হে ইসমাঈল！আল্লাহ্ ত＇অআলা আমাকে একটি কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন।＇ইযঁরত ইসমাঈল（আ）বলিলেন－‘＇আপনার প্রভু আপনাকে যাহা করিতে আদেশ দিয়াছেন，তাহা পালিন করুন।＇হযরত ইবরাহীম（আ）বলিলেন－তুমি উহাতে আমাকে সাহাय্য করিবে তো？হयরত ইসমাঈল（আ）বলিলেন－‘আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করিব। হयরত ইবরাহীম（आ）একটি উচুস্থানের দিকে ইभিত করিয়া বলিলেন－‘আল্মাহ ত‘আলা এইস্থানে একটি ঘর নির্সাণ করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর পিতাপুত্র মিলিয়া কা＇বা ঘরের ভিত গাঁথিয়া উঁচू করিতে লাগিলেন। হযরত ইসমাঈল （আ）－পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন এবং হযরত そবরাহীম（আ）ইমারত গাঁথিতে লাগিলেন। এক সময়ে কা‘বার নির্মীয়মান দেওয়াল উ゙চू হইয়া গেলে হযরত ইসমাঈল（অা）এই পাথরখানা আনিয়া হযরত ইবরাহীম（আ）－এর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন। হযর্নত ইবরাহীী （আ）উহার উপর দাঁড়াইয়া দেওয়াল গাঁথতত লাগিলেন। का‘বা ঘর নির্মাণ করিতে করিতে পিতা－পুত্র আল্নাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিতেছিলেন－‘হে আমাদের প্রভু！আমাদের নিকট ছইতে ইহা কবূল কর। নিচ্চ তুমি সকল কথা তনিয়া থাকো এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াহ।＇তাঁহারা কা‘বা ঘর নির্মাণ করিতেন এবং উহার চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আল্ণাহ্ ．ত＇আলার নিকট উপরোক্ত দোয়া পেশ করিতেন।＇

উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী আদ্দুর রায়্যাক হইতে উপরোক্ত সনদে আব্দ ইব্ন হামীদও বিস্তারিতর্পপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার，ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায়যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উধ্ধৃতন সনদাংশে এবং আক্দুর রায়যাক হইতে আবূ আবদুল্নাহ মুহাম্মদ ইব্ন হাম্মাদ তাবরানীর ভিন্নক্রপ অধস্তন সনদাংশে সংক্ষেপে বর্ণন্না করিয়াছেন। তেমনি ইমাম ইব্ন জারীর উহ্হ উপরোক্ত রাবী আব্দুর রাযৃ্যাক হইতে উপরোক্ত অভ্িন্ন উধ্ধৃতন সনদাংশশ এবং আদ্রুর রায্যাক হইতে আহমদ ইব্ন ছাবিত রাयীর ডিন্নর্ণপ অধ্ষস্তন সনদাংশের সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কাছীর ইব্ন কাছীর হইতে ধারাবাহিকভাবে आ⿸্দুল মালিক ইব্ন জুরায়জ，মুসলিম ইব্ন খালিদ যাজ্জী，আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আयরাকী， বিশর ইব্ন মূসা，ইসমাঈল ইব্ন আলী ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন বে，কাছীর ইব্ন কাছীর বলেন ：একদা রাত্রিতে আমি，উসমান ইব্ন আবূ সুলায়মান ও আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ হুসাইন সহ একদল লোক সাঈদ ইব্ন জুবায়রের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলিলেন－‘আমি তোমাদের নিকট ইইঢে চলিয়া যাইবার পৃর্বেই তোমরা প্রশ্ন করিয়া আমার নিকট হইতে জ্ঞানের বিষয় জানিয়া লও।＇ ইহাতে লোকেরা মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। তিনি তাহাদের নিকট হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে শ্রুত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিলেন।（এইস্থলে ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা উপরোল্লেথিত রিওয়ায়েতটি বিস্তারিতর্পপ উল্লেখ করিয়াছেন 1）

হয়়ত ইব্ন আব্বাস（রা）ইইড়ে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র，কাছীর ইব্ন কাছীর，ইবরাহীম，ইব্ন নাফে‘，আবূ আম্মে আদ্দুল মালিক ইব্ন আমর，আব্দুল্নাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন মে，হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）বলেন ：＇হযরত ইবরাহীম（আ）এবং তাঁার অপর স্ত্রীর মধ্যে যা ঘটিয়াছিন，তাহা ঘটিবার পর তিনি ইসমাঈল ও তাঁহার মাতাকে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাহাদের সঞ্গে ছিল পানি ভর্তি একটি ছোট

পুরাতন মশক। পথে ইসমাঈলের মাতা মশক হইতে পানি পান করিতেন। উহার ফলে তাঁহার দুঙ্ধপোষ্য শিঙ্রপুত্র ইসমাঈ়ল পান করিবার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পাইত। এইরূপে দীর্ঘ লমণের পর তাঁহারা মক্কায় প্ৗছিলেন। মক্কায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাদিগকে একটি টিলার নীচে রাখিয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইসমাঈলের মাতা তাহাদিগকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইবার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিছনে চলিলেন। কোদা (كداء) নামক স্ছানে পৌছিবার পর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেনআপনি আমাদিগকে কাহার নিকট রাথিয়া যাইতেছেন? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-‘তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট রাখিয়া যাইতেছি।’ ইসমাঈলের মাতা বলিলেন-‘আমি আল্লাহৃর আশ্রয়কে সব্তুধ্টি সহকারে গ্রহণ করিলাম।' এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

এইস্থানে থাকিয়া তিনি নিজে মশক ইইতে পানি পান করিতে লাগ়িলেন এবং উহার ফলে শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করিবার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পাইত়ে লাগিল। এক সময়ে মশকের পানি ফুরাইয়া গেল। ইসমাঈলের মাতা ভাবিলেন- কোথাও কোন লোক দেখা যায় কিনা তজ্জন্য চেষ্টা কর্রিয়া দেখি। তিনি সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর নীচে নামিয়া তিনি দৌড়াইয়া মারওয়া পাহাড়ে পৌছিলেন। এইরূপে সাত্বার পাহাড়ে উঠা-নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি কর্রিলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর ভাবিলেন-‘কলিজার টুকরা শিত্ির অবস্থা একবার দেখিয়া আসি।' গিয়া দেখিলেন বাচ্চাটি মুমূর্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে পূর্বের ন্যায় সাতবার পাহাড়ে উঠা-নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন। কিত্নু, কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর ভাবিলেন-‘কলিজার টুকরা শিखটিকে একবার দেখিয়া जাসি।' এমন সময়ে একটি আওয়াय ওনিতে পাইলেন। আওয়াজ ওনিয়া বলিলেন-ওহে! কাহার আওয়ায খনিতে পাইতেছি? তোমার নিকট পানি থাকিলে উহা দ্বারা আমাকে সাহাय্য কর।' চাহিয়া দেখেন-তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) পায়ের পোড়ালি দ্ঘারা ‘এইর্রপ’ করিলেন। এই বলিয়া রাবী শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য নিজের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আघাত করিলেন। ইহাতে উক্ত স্থান ইইতে পানি উৎসারিত হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইতে নাগিল। ইসমাঈলের মাতা এই ঘটনা দেখিয়া বিম্মিত হইয়া গেলেন। তিনি স্থানটিকে থুঁড়িতে লাभিৰেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন-‘ইসমাঈলের মাতা উক্ত স্থানট্টিকে উহার নিজ অবস্থায় থাকিতে দিলে নিশয় উহার পানি উপচাইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইত।' याহা হউক, ইসমাঈলের মাতা উক্ত পানি পান করিতে লাগিলেন এবং উহার ফলে তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিলপুত্র পান করিবার জন্য অধিক পরিমাণে দুধ পাইতে লাগিল।

একদা জুরহুম গোত্রের কত্তুলি লোক মক্কার উপত্যকার নিম্নাংশ দিয়া পথ অত্ক্রুম করিবার কালে একটি পাখী দেখিতে পাইল। এই স্থানে পাখী দেথিতে পাওয়া ছিল তাহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাহারা বলাবলি করিল-‘নিশয় এখানে কোথাও পানি রহিয়াছে।' অতঃপর তাহারা সন্ধান লইবার জন্য লোক পাঠাইল। সে আসিয়া পানি দেথিতে পাইয়া সঙ্গীদিগকে উহার সংবাদ জানাইল। তাহারা ইসমাঈলের মাতার নিকট আসিয়া বলিল-হে.

ইসমাঈলের মাতা! আপনি কি আমাদিগকক এইস্থানে পানির নিকট আপনার সহিত বসবাস করিবার জন্য অনুমতি দিবেন? অতঃপর ইসমাঈল (মাতৃস্নেহে ও প্রতিবেশীদের আদরে) নালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। এইর্গপে শিশ্ ইসমাঈল কিশোর ইসমাঈলে এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত ইইলেন। প্রাপ্তবয়ক্ক হইবার পর তিনি জুরহুম গোর্রীয় জনৈকা নারীকক বিবাহ করিলেন।

একদিন হযরত ইবরাইীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি স্বীয় পরিজনকে দেখিতে আসিবেন। তিনি স্বীয় ন্ত্রীকে জানাইয়া মক়্ায় আগমন করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানে পৌছিয়া তিনি সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বলিল-‘তিনি শিকারে গিয়াছেন।’ হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-‘ইসমাঈল গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করিয়া ফেলিতে বলিও।' হযরত ইসমাঈল (আ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পর স্ত্রীর মুঘে পিতার আদেশের কथা তনিয়া বলিলেন-'তুমিই আমার ঘরের দরজার সেই চৌকাঠ। তুমি স্বীয় পরিজনের নিকট চলিয়া यাও।' পুনরায় একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখিতে आসিবেন। তিনি স্বীয় ত্ত্রীকে জানাইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানে পৌছিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বলিলেন-‘তিনি শিকারে গিয়াছেন। মেহেরবানী করিয়া অপেক্ষা করুন এবং খানাপিনা গ্রহণ করুন।’ হযরত ইবর়াহীম (আ) বলিলেন-তোমরা কি খাদ্য খাইয়া থাক এবং কি পানীয় পান করিয়া থাক? পুত্রবধু বলিলেন-‘আমর়া গোশ্ত খাই এবং পানি পান করি।' হযরত ইবরাহীম (আ) বनिলেন-‘হে আল্লাহ্! 'তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের খাদ্য ও পানীয়তে বরকত নাযিন কর।’ হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন-"ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলে অবতীর্ণ বরকত।'

याহা হউক, পুনরায় একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখিতে আসিবেন। স্বীয় স্তীকে জানাইয়া তিনি মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি यমयম কূপের পচ্চাত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। হযরতত ইসমাউল (আ) তখন একটি তীর সোজা করিতেছিলেন। হयরুত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে বলিলেন-হে ইসমাঈল! তোমার প্রভু আমাকে তাঁহার ইবাদতের জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন-‘পিতঃ! স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন কর্সুন’’ হযরতত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-‘আমার প্রভু আমার মাধ্যমে তোমাকে আমার কার্যে সাহায্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।’ হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন-‘আল্লাহ্ যেহেতু আদেশ, দিয়াছেন, অতএব আমি আপনার কার্যে আপনাকে সাহায্য করিব।’ রাবী বলেন-‘অথবা হযরত ইসমাঈল (আ) অনুক্রপ অন্য কিছ্ম বলিলেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র আল্মাহ্র ঘর নির্মাণ করিতে আরষ্ভ করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) গাथুনি গাথিতেন। নির্মাণ কালে তাঁহারা বলিতেন-‘হে আমাদের প্রভু! ঢুমি আমাদের নিকট হইতে. আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল কর।.নিশয় তুমি সকন কথা ๒নিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' কা'বা ঘর্রের দেওয়াল গौথা হইতে হইতে উহা উদ্দू হইয়া গেলে এবং হयরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে পাথর উঠাইয়া দেওয়াল গঁঁथা কষ্টকর হইলে তিনি মাকামে ইবরাহীমে অবস্থিত পাথরখানার উপর দাঁড়াইলেন। এই অবস্থায় হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার

হাতে পাথর তুলিয়া দিতেন এবং তিনি দেওয়াল গাঁথিতেন। দেওয়ান গাঁথিবার কাজ চলিবার কালে পিতা-পুত্র আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিতেন ঃ ‘ঢে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল করো। নিচয় তুমি সকল কথা তুনয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।'

ইমাম বুখারী উপরোক্ত রিওয়ায়েত ঊপরোক্ত দুই মাষ্যমে ‘নবীগণ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত হাফিজ আবূ আব্দুল্নাহ্ স্বীয় ‘মুসতাদরাক’ সংকলনে অন্যতম রাবী ইবরাহীম ইব্ন নাফে‘ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদাংশে এবং ইবরাহীম ইব্ন নাফে‘ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আলী উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন আবদুল মজীদ হানাফী মুহাষ্মদ ইবุন সিনান আল কাयযাय ও আবুল আব্বাস অসিমের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন-"উক্ত রিওয়ার্যেতটি ইমাম রুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্ত্থক নির্ধারিত শর্ত্ত টিকে, কিন্তু তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।’

হাক্রিমের উপরোক্ত মন্তব্য বিম্ময়কর বটে। কারণ, ইমাম বুখারী উহা উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম ইব্ন নাফে’র মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে উছা স্পষ্ট। উরল্লেখযোগ্য যে, ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত কিছুটা সংক্ষেপ। কারণ, উহাতে যনেহের কথ্থা উল্লেথিত হয় নাই। সহীহ রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে বে, 'হযরত ইবরাহীম (আ) হयরত ইসমাঈন (আ)-এর পরিবর্তে বে দুম্বাটি যবেহ করিয়াছিলেন, উহার শিং দুইটি কা'বা ঘরে লটকানো ছিল।' আবার ইহাও বর্ণিত হইয়াছে বে, 'হयরত ইবরাহীম (আ) বোরাকে চড়িয়া বায়তুল মুকাদ্দাস হঁইতে মক্কায় দ্রুতগতিতে আসা যাওয়া করিতেন।' আল্লাহইই অধিকতর জ্ঞানের অধিকার্রী।

এইস্থলে আরেকটি কথা উল্লেথভোগ্য। উহা এই শে, উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতটির কোন কোন অংশ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে বর্ণিত। এইর্দপ স্থানসমূতে হয়রত ইবৃন আব্বাস (রা) ‘নবী করীম (সা) বলিয়াছেন’ এই কথাটি উল্লেখ•করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আनী (রা) হইতেও. উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুক্রপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার কোন কোন অংশ উপরোক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী। নিম্নে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়াত্যেতটি উল্লেথিত হইতেছে।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছা ইব্ন মাযহাব, আবূ ইসহাক, সুফিয়ান, মুআম্মার, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইমাম্ ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন-আল্লাহ্ তা‘আলা হ্যরত'ইবরাহীম (আ)-কে কা’দ ঘর নির্মাণ করিতে আদেশ দিনে তিনি হযরত হাজেরা (রা) এবং ইসমাঈলকে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া দেথিলেন, কা‘বা ঘরের স্থানের সোজা উপরের আকাশে মঘের ন্যায় একটি জিনিস রহিয়াছে। উহার মধ্যে মানুষের মাথার ন্যায় একটি বস্তু রহিয়াছে। বস্তুটি তাঁহাকে বলিল-হে ইবরাহীম! আমার ছায়ার সমান অথবা বলিল, আমার সমান স্থান জুড়িয়া একটি ঘর বানাও। দেখিও ঘরটির স্থান যেন উহা অপেক্ষা বড় বা ছোট না হয়। আদেশ মতে হযর্ত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্, ঘর নির্মাণ করিয়া ইসমাঈল ও হযরুত হাজেরা (রা)-কে মক্কায় রাখিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। হयরত হাজেরা (রা) বলিলেন-হে ইবরাহীম! আমাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছ? হ্যরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-তোমাদিগকে

আল্মাহ্র আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। ইহাতে হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন-‘তবে তুমি চলিয়া যাও। আল্মাহ্ আমাদিগকে ধ্রংস করিবেন না।' এক সময়ে ইসমাঈল তৃষ্ঞায় কাতর হইয়া পড়িল। হयরত, হাজেরা (রা) সাফন পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্ুু কোথাও কিছू (অর্থাৎ পানি বা মানুষ) দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি মারওয়া পাহড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইত্ত লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্ুু কোথাও কিছু দেথিতে পাইলেন না। তিনি এইরূপে সাতবার প্রত্যেক পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইলেন। অতঃপর (মনের দুঃचv) বলিলেন-‘হে ইসমাঈল! আমায় অসাক্মাতে মরিয়া যা।’ অতঃপর তিনি ইসমাঈলের কাছে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার শিও পুত্র তৃষ্ণায় মাটিতে পা ছুঁড়িয়া মারিতেছে। এই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন-তুমি কে? হ্যরত হাজেরা (রা) বলিলেন-এই শিঔটি ইবরাহীমের পুত্র। আমি তাহার মাতা হাজেরা। হ্যরত জিবরাইল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন-ইবরাহীম তোমাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন? হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন-‘তিনি আমাদিগকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।’ হ্যরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন-‘তিনি তোমাদিগকে যে সত্তার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন, সে সত্তা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।' এই বলিয়া তিনি নিজের আञুল দ্বারা এক স্থানের মাটি খুঁড়িলেন। ইহাতে উক্ত স্থান হইতে পানি উৎসারিত হইল। উহাই আজিকার যম্যম্ কৃপ। হযরত হাজেরা (রা) পানি আটকাইয়া রাথিতে লাগিলেন। হযরত জ্ব্রিঈল (আ) বলিলেন-পানির গতি রুুদ্ধ করিও না। এইস্থলে তুমি অনেক বেশী পরিমাণে পানি পাইবে।

ঊপরোক্ত রিওয়ায়়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও তাঁহার মাতা হাজেরাকে মক্কায় রাখিয়া যাইবার পূর্ব্ব কা‘বা ঘর নির্মাণ করিয়াছেন। উভয় রিওয়াত্যেতের বক্তব্যের মধ্যে এইর্পে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (অ) দুইবার কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি একাকী কা'বা ঘরের স্সানে ওধু মাটির সহিত মিলিত একটি ঘেরাও নির্মাণ ক়রিয়া রাখিয়া ছিলেন। হ্যরত ইসমাঈল (অ) বড় হইবার পর পিতা-পুত্র উভয়ে মিলিয়া কা‘বা ঘরের যে নির্মাণের কথা উল্লেখিত রহিয়াছে, উহা ছিল উহার দ্বিতীয়বারের নির্মাণ।

খালিদ ইব্ন আরআরা হইতে ধারাবাহিকভাবে সিমাক, আবুল আহওয়াস, হিন্দ ইবৃন সারী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, খালিদ ইব্ন আরআরা বলেন : একদা জনৈকক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বলিল-আপনি আমার নিকট কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনা করুন। উशা কি পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর? इयরত আলী (রা) বলিলেন-না; তবে উহা পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম বরকতময় ঘর। উহাতে মাকামে ইবরাহীম রহিয়াছে। উহাতে কেহ প্রবেশ করিলে নিরাপদ হইয়া যায়। উহার নির্মাণ ইতিহাস এই ঃ একদা আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-ক্乛 ওशীর মাধ্যমে আদেশ দিলেন-তুমি আমার জন্য পৃথিবীতে একখানা ঘর বানাও। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহাতে চিত্তান্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে আল্জাহ্ ত‘‘আলা ‘সাকীনাহ (সান্ত্বনা)’ পাঠাইলেন। উহা ছিন দ্রুতগামী বায়ু। উহার ছিল দুইটি মন্তক। উহাদের একটি অপরটিকে অনুসরণ কর্রিযা চলিতে লাগিল। এইক্রপে বায়ুটি মক্যায় পৌছিল। অতঃপর টহা কা‘বা ঘরের স্থানের উপর ঢাললর ন্যায় ক্তুনী পাকাইয়া ঘুরিতে লাগিল। আল্নাহ্ তা‘আলা পৃর্ব্রিই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন বে, সাকীনাহ্







 দিয়াছেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র অাল্লার্র घরের নির্মাণকার্य সমাল্ করিলেন।


 कরিবার চল্লিশ বe্সর পুর্রে সেই স্থানে পানির উপ্র ফেন্না মিশ্রিত জারর্জনা ছিল। উক্ত স্থান











 বলেন-উক্ত আয়াতংশশ উল্লেথিত ঘট্না পরে ঘট্য়াছিন।




 উशার দুইটি ডানা এবং সাপের মাথার ন্যায় একটি মাথা ছিন। উহা কা‘বা घরের ঞ্রথম বুনিয়াদের উপর হইতে মাটি সরাইয়া দিয়া উহাকে দৃশ্যামান কর্য়য়া দিন। অতঃ:পর হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাপল (আ) কোদাল দ্ঘারা बूँড়িয়া উক্ত স্থান প্রিষ্ষার করত পুনরায় উহা নির্মাণ করিনেন। নিস্নোক্ আয়াতাংশদ্য়ে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের উপর্রোত্ত কার্য়কেই বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

আল্লাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন ：

তিনি जারఆ বनিতেছেন ：
 घরের অঞ্চলকে ইবরাহীম্মর জন্যে আবাস－স্থল বানাইয়াছিনাম।）

ক＇বা ঘরের ভিত্তি নির্মা কর্রিতে করিতে ঢাহারা＇রুকনন＇（কা‘বা ঘর্রে অশশবিশশম） পর্যত্ত প্ৗীছিলে হযরত ইবরাহীম（অা）হযরত ইসমা乡ন（অা）－কে বनিলেন－বৎস！একथানা
 দूर्बन इंয়़ পড়़য়াছি！

इयরতত ইবনাহীग（আ）বলিলেন－‘তৎসন্জ্রেও যাও।＇হযরত ইসমাঈল（অা）পাথরের
 （काলো পাথর）হयরত ইবরাহীম（অ）－এর নিকট লইয়া आসিলেন। উক্ত পাথর্ানা ইয়াকৃত জাীয় একখানা পাথর। इযরত আদম（অা）উश বেহেশত হইতে লইয়া आসিসয়াহিলেন।

 পাথর নইয়া आসিলেন। তিনি হযরতত ইবরাহীম（অা）－এর পার্ল্ধে উক্ত কালো পাথর্যানা দেখিয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন－আব্d！！আপনার নিকট এই পাথ্খানা কে आনিয়াছ্ছ？হযরত ইব木াহীম（आ）বলিলেন－＂উহাকে তোমার অপেশ্ম অধিকতর কর্মতৎপর এক ব্যক্তি

 ইসমাঈল（অা）উহাদের সাহাভ্যে আা্ধাহ্ ত‘অান়ার নিকট দোয়া করিতেছিলেন। হযর্তত ইবর্রাईী（অ）বनিত্তেছিলে ：

 করিবার পৃंर्বেই উহার ভিত্তিসমূহ निর্মিত ইंইয়াছিন। इযরত ইবরাহীম（অা）উক্তু ভিত্তি， পুনঃনির্মিত করিতে গিয়া উহার উপ্র দেয়াল নির্মা কর্রিয়াছিলেন। একদন ইতিহিসকার ঊপর্রাক্ক্রপ বর্ণারেই সঠিক মনে করেন।

准
 উহা পুনঃনির্মিত করিয়াছিলেন মা্র। উক্ত আয়াতাংশে তাঁার পুনঃনির্মণ করিবার বিষয় বর্ণিত इইয়ाছে।

আতা ইব্ন आবূ রুবাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে আতার আশ্মীয়-সাউওয়ার, হিশাম ইবৃন হাস্সান ও ইমাম আবদুর রায়যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা ইবৃন আবূ রুবাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত আদম (আ)-কে যখন বেহেশত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেন, তখন তাঁহার পা দুইথানা ছিন পৃথিবীর বুকে এবং মাথাটি ছিন আকাশে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের অধিবাসীদের কথাবার্ত্ত এবং দোয়াসমূহ چুনিতেন। তিনি তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া শান্তি লাভ করিতেন। ইহাতে ফেরেশেতাগণ আশংকিত হইয়া দোয়া ও নামামে আল্লাহ্ ত'‘আলার নিকট হযরত আদম (অ!)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। ইহাতে আল্মাহ্ ত|‘আলা চাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে নায়াইয়া দিলেন। ফেরেশতাদের সংশ্রব ইইতে বঞ্চিত ইইয়া হযরত আদম (আ) একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার কারণে মানসিক যস্ত্রণায় ভুগিতে লাগিলেন। তিনি দোয়ায় ও নামাযে আল্নাহ্ ত‘আলার নিকট নিজের যন্ত্রণার কथা জানাইলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা ঢাঁহাকে মক্কায় আগমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যে যে স্থানে পা রাখিলেন, সেই সেই স্থানে বাসোপযোগী হইয়া গেল এবং তাঁহার দুই পা ফেনিবার স্থানের মধ্যবর্তী স্থান মরুতূমি হইয়া গেল.। এইর্ণপে তিনি মক্কায় পৌছিলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার নিকট বেহেশত হইতে একখানা ইয়াকূত পাথর অবতীর্ণ করেন। উহা বর্তমান কা‘বা ঘরের স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি উহা তাওয়াফ করিতেন। হयরত নূহ (আ)-এর যুগের মহাপ্লাবনে পাথরথানা উক্ত স্থান হইঢে অপসারিত হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত পাথরটির স্থানে কা'বা ঘর fনির্মাণ করেন। নিম্নোক্তি আয়াতাংশে আল্মাহ্ তা‘আলা হयরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা‘বা ঘর নির্মিত হইবার সেই ঘটনার়ই বর্ণনা


আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও ইমাম আবদুর রায়্যাক বর্ণনা করেন : একদা হযরত আদম (আ) আল্নাহ্ ত‘আলাকে বলিলেন-‘আমি ফেরেশতাদের আওয়াজ ওনিতে পাই না।’ আল্লাহ্ ত‘‘আলা বনিলেন-‘তুমি তোমার গুনাহের কারণে তাহাদের আওয়াজ ળনিতে পাও না। पুমি পৃথিবীতে নামিয়া গিয়া সেখানে আমার ইবাদতের জন্যে একখানা ঘর বানাও এবং ফেরেশত্দিগকে যেক্রপে আকাশে অবস্থিত আমার ঘরকে তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছ, সেইরূপে উহাকে তাওয়াফ কর।' কথিত আছ, হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরকে পাচটি পাহাড়ের পাথরূ দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন-হেরা পাহাড়, যায়তা পাহাড়, সিনাই পাহাড় এবং জুদী পাহাড়।? তবে উহার ভিত্তি হেরা পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। কা'বা ঘর হযরত আদম (আ) কর্তৃক নির্মিত হইবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) উহাকে পুনরায় নির্মাণ - করিয়াছিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতটি সহীহ সনদে আতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার কোন কোন অংশ অযৌক্তিক ও জগ্থহণযে|গ্য। জাল্লাহ্ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ ইইতে ধারাবাহিকভাবে মুআমার ও ইমাম আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর যুগে কা'বা ঘর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আল্লাহ্ ত'আলা হयরত আদম (আা)-কে বেহেশত হইতে হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পা দুইটি পৃথিবীর বুকে এবং মাथাটি আসমানে ছিল। এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ

[^21]কাছীরু (১ম খগু)—৯২

তাঁহাক্ ভয় করিত। ইহাতে আল্লাহ্ ত'আলা তাহার দেহের দৈর্ঘ কমাইয়া উহা যাট হাত
 इইঢে বঞ্চিত ইইয়া গেলেন। তাই তিনি চিত্তি|িিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আল্লাহ্ ঢ'আলার नিকট এই অস্বষ্তি দূর করিবার জন্যে দেয়া করিলে আন্काহ্ ত‘আনা তাহাকে বলিলেন-ck আদম! आমি তোমার জন্যে পৃিিীীত একটি ঘর নাযিল করিয়াছি। ब্রোপ পমার आরশের
 আরশের নিকট নামাय जাদায় করা হ়, সেইক্রপে তूমি উক্ত ঘরের নিকট নামাय जাদায় করিবে। আদেশ পাইয়া হযরুত আদম (অা) কা‘বা ঘর্রে দিকে রওয়ানা হইলেন। পথ অত্ক্রুম করিবার কালে তিনি দীর্ঘ ব্যবধানে পদক্ষে করিতে লাপিলেন। जाँহার দুইটি
 রহহিয়া গেন। याহা হটক, হযরত আদ্ম (অ) কাবা ঘরে প্পীছিয়া উহা তঅওয়াফ করিলেন। जन্য নবীগণও উহা অাওয়াফ কর্রিয়াছেন।

হযরত ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, হাষ্স ইবุন হামীদ,

 এইক্রপে का'বা ঘর নির্মাণ করিবার পর আল্ধাহ্ ত’আআना এক সময়ে উशার নিচ্নে পৃথিবীকে বিষ্ঠৃত করিয়া দেন।'

সুজাহিদ ब্রমুথ বিজ্ঞ ব্যক্তিপণ হইতে ধারাবাহিক্ভাবে আাদ্মুল্লাহ্ ইব্ন অাবূ নাজীহ ও
 (অ)-এর জন্যে আবাস ভূম্মি হিসাবে নির্ধারিত করিবার পর হ্যরত ইববাহীম (অা) সির্রিয়া
 জিবরাभ্ (অা)-এর পথ নিদের্শনায় মক্মার পথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ গেখিনেই তিনি হ্যরত জিবরাねল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন-হে জিবরাঋল! আমাকে কি





 नাল টিলা। হযর্রত ইবর্木াীী (অা) ইসমাউলসহ হাজেরা (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ-এর স্शনে রাথিয়া তাহাকে উক্ত স্থানে একখানা ঝૂপ্ড় বানাইয়া লইইতে বনিলেন। এই সময়ে তিনি অাল্gাহ্র নিকট এই দোয়া করিলেন :

‘হে আমাদের প্র! ! আমি আমার বশশষরূদূর একটি অশশকে তোমার घরের নিকট শসगহীন একটি উপত্যকায় বাস কর্রিবার জন্যে এই উল্দেশ্যে বসাইয়াহি লে, লোকে নামাय আদায় করিবে। जতএব তুমি কিছু সংখ্যক লোক্কে অন্তরকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আন আর जাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিথিক দান কর। আশা করা যায়, ঢাহারা লোকর जुया़ी করিबে।'

মুজ্রাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, হিশাম ইবৃন হাস্সান ও ইমাম আদ্রু রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অান্মাহ্ ত'আানা অन্য কোন ব্হু সৃষ্টি করিবার দুই হজার বeসর পূর্বে কাবা ঘরের স্থানটি সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ভিস্তিসমৃহ পৃথিবীর সণ্তম স্তর্রে প্রোথিত রহিয়াছে।

তেমনি মুজাহিদ হইতে নায়ছ ইবৃন আবূ সানীম বর্ণনা করিয়াছেন শে, মুজাহিদ বনেন : কাবা ঘরের ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সক্তম স্তন পর্য্ব গোেিত রহহিয়াছে।


 ই সমাঈল (অা)-কে পাচটি পাহাড় হইঢে পাথর আনিয়া কাবা ঘরেরর ভিক্তিসমूহ নির্মাণ করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-ঢোমরা কাহার নিকট হইতে অনুমতি নইয়া জমার রাজ্যে घর নির্মাণ করিত্ছে? হ্যরত ইবরাহীম (অ) বनিলেেন-আমরা এই ঘর নির্মাণ কর্রিবার জন্যে আল্লাহ্র তর্ক ইইতে আদিষ দুই বান্দ। যুল-কারনাইন বলিলেন-নিজেদের দাবীর পঢক প্রমাণ

 দूই বাन्मा। যুन-কারনাইন বলিলেন-‘অমি এই প্রমাণ সब্ভুষ্ঠ হইলাম।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গগােন।

आयরাকী স্ষীয় ‘মক্কার ইতিহাস’ গণ্ৰ উল্নেখ কর্রিয়াছেন বে, ‘যুল-কারনাইন বাদশাহ
 প্রতীয়মান হয় ব্, যুল-কার্রনাইন বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (অা)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জানের অধিকার্রী।

 القاءدة অর্থাৎ बে নারীী স্নামী হারাইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা নাগী। উক্ত অর্থেও القاعدة শব্দের বश्रbन القواء

जতঃপর ইমাম বূখারী বলেন ঃ হयরত আা়্যশা (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে অাদ্দুল্নাহ
 ইবৃন উমর ইব্ন শিহাব, মাनিক ও ইসমাঈনের মাধ্যমে আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে. «ে, হयরण आয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবी করীম (সা) আমাকে বলিলেন-ঢুমি कि জান না, তোমার কওম কা'বা ঘর পুনংন্মার করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (জা) কর্ত্ণক স্গাপিত ভিক্তিসমৃহ দারা নির্ধারিত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরের রাথিয়াছছ? আমি আরয কর্নিলাম-হে আল্লাহ্র द্রাসূন! আপনি কি উशা হয়ত ইবরাহীম (আ) কর্ত্থক স্शপিত ভিত্তিসমৃহ্হে টপর
 ত্যাগ করিয়া ইসলাग গহণ কর্রিয়াছে। তাহাদের ইসলাম গহৃণে বয়স স্পল্প না ইইয়া দীর্凶 ইইলে আমি তাহাই করিতাম। রাবীী সালিম ইব্ন আদুন্নাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হযরত
 यে, নবী করীম (সা) ক'বা घর তఆয়াফ করিবার কানে হাজরে অসওয়াদ匕র নিকটে অবস্থিত
 घরের সীমানার বাহিরে থাক্যিয়া অাওয়াফ কর্য়াছেন।



 করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম উशা উপরোক্ত রাবী মানিক হইতে উপরোেক্ত অডিন্ন উর্ধ্রত্ন সনদাংশে


 করিয়াছ্থন

 एयরত আ<়़শা (রা) বলেন, এক্দা নবী করীম (সা) आমাকে বनिলেন-ঢোমার কওম यদি
 করিয়া দিতাম; উহার দরজা নীম কর্যিয়া চত্৭র সংনগ্ন কব্রিয়া দিতাম এবং হাতিমকে উহার অब্ত্রুক্ত করিতাম।

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকতাবে অাবূ ইসহাক, ইসরাঈন, উবায়দুল্बাহ ইব্ন মূসা ও
 (রা) তোমার নিকট অন্ৰক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কা’বা ঘর সষ্কে কি হাদীস বর্ণনা


হযরত আয়েশা (রা) বলেন-একদা নবী ক্রীম (সা) আমাকে বনিলেন-'হে আয়্যেশা! তোমার কওম (অর্থাৎ কুরায়শ্) यদি সদ্য কুফরুতাগী না হইত, তবে আমি নিক্য় কা'বা घর্রকে জঙ্ছিয়া উহাতে দুইঢি দরজা নির্মণ করিতাম। একটি দরজজ দিয়া লোকে উशাতে প্রবেশ করিত এবং আর্রেকি দরজজ দিয়া जাহারা উহা হইতে বাহির ইইচ।' পর়বর্তীকালে ইব্ন জুবায়র কা বা ঘরকে উপরোক্কুপ্পে নির্মাণও করিয়াছিলেন।




উপরোক্ত রিওয়ায়েত ই্ুু মাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী উহা ‘ইলম অধ্যায়ে’ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ মুআবিয়া, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হयরত আয়েশা (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-তোমার কওম সদ্য কুফরত্যাগী না হইলে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাক্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থ্যাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করিতাম। কারণ, কুরায়শ গোত্র উহা পুনঃনির্মিত করিবার কালে উহার মৃল ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রহিয়াঁে। আর আমি উহাঁতে একটি পশাদ-দ্বার নির্মাণ করিতাম।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম আবার হযরত আয়েশা (রা) হইত্ ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়বের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণমা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা বর্ণনা করেন নাই।

इয়রত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আদ্দুল্লাহ ইব্ন জুবায়র, সাঈদ ইব্ন মায়না, সাनীম ইব্ন হাইয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইমাম মুসনিম বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযযরত আয়েশা (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-হে আয়়েঁশ! তোমার কওম यদি সদ্য শিরক ত্যাগী না হইত, তবে আমি নিচয় কা’বা ঘর ভাগ্িয়া উ"হা চত্দরের সহিত সমতল করিয়া পুনঃনির্মাণ করিতাম, উহার পৃর্বে দিকে একটি দরজা এবং প্চিম দিকে একটি দরজা নির্মাণ করিंতাম এবং ছয় হাত পরিমিত ‘হাতীম’ উহার অন্ত্যুক্তু ‘করিতাম। কারণ, কুরায়শ উহা পুনঃর্নিমিত করিবার কানে উহার মূল ভিত্তির আওতার অন্তভ্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রাথিয়াছে।

উক্ত রিওয়ায়েতটিও শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা বর্ণনা করেন नाই।

## কুরায়েশ কর্তৃক কা‘বা ঘরের পুননির্মিত হওয়ার ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা‘বা ঘর নির্মিত হইবার হাজার-হাজার বৎসর পর নবী করীম (সা)-এর নবূওত লাভ করিবার পাচ বৎসর পূর্বে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা‘বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিয়াছিল। উক্ত পুনঃনির্মাণ কার্যে নবী করীম (সা)-ও অংশগ্গহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি নোকদের সহিত কাঁধে করিয়া পাথর বহিয়া আনিতেন। তাঁহার উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র তর্যফ হইতে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হইতে थাকুক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার স্বীয় ‘সীরাত’ পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর, তখন কুরায়শ গোক্রের লোকেরা কা‘বা ঘরকে পুননির্মিত করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। তখন কা'বা ঘরে ছাদ ছিল না। উহা তখন মাত্র প্রস্তর নির্মিত ভিত্তি ও দেওয়ালের সমষ্টি ছিন। কুরায়শগণ চাহিয়াছিল, তাহারা উহা ভাস্গিয়া ছাদ বিশিষ্ট করিয়া উशা পুনঃনির্মিত করিবে। কিন্তু তাহারা উহ্য ভাঙ্গিতে ভয় পাইত। ইতিমধ্যে একটি

ঘটনা ঘটিয়া গিয়া কা‘বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইয়া দিয়াছিল। কা‘বা ঘরের ধনরাজি উহার মধ্যে অবস্থিত একটি কৃপে রক্ষিত থাকিত। একদা উহা চুরি হইয়া গেল। অবশ্য دوبـــل (দুবায়েক) নামক একটি লোকের নিকট উহ্গ প্রাণ্ত হুওয়ায় উহা উদ্ধার করাও হইল। দুবায়েক ছিল খুযাআহ (خزاءـاة) গোত্রের বনী মালীহ ইব্ন আমর নামক একটি শাখার লোকদের গোলাম। কুরায়শরা বিচারের মাধ্যমে তাহার হাত কাটিয়াছিল। কথিত আছে, কা‘বা ঘরের ধনরাজির প্রকৃত চোর দুবায়েক ছিল না; বরং প্রৃৃত চোরেরা তাহার নিকট উহা লুকাইয়া রাvিয়াছিল। यাহা হউক, উক্ত চুরির ঘটনা কা‘বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। তাহা এই :

কা'বা ঘরের মধ্যে অবস্থিত কৃপে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ বাস করিত। লোকেরা সাপটির জন্যে প্রতিদিন কূপের মধ্যে খাদ্য নিক্ষেপ করিত। উহা প্রতিদিন কা'বার দেওয়ালের উপর আসিত। একদিন একটি বড় পাখী আসিয়া সাপটিকে কা'বার দেওয়াল হইতে ধরিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনা কা'বা ঘর ভাপ্পিবার বিষয়ে কুরায়শের মনে দুই দিক দিয়া সাহস আনিয়া দিল। সাপটি ছিন স্বভাবতই ভয়ক্কর ও ভীতিকর। কেছ উহার নিকটে গেলে উহা ফনা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। সাপটিকে পাখীতে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর উহার আক্রমণের ভয় দূর হইয়া গেন.। এতদ্বতীত কুরায়শগণ সাপটির অপসারণকে তাহাদের কার্যের প্রতি আল্মাহ্র সন্তোষ ও অনুমোদনের লক্ষণ মনে করিল। তাহারা মনে করিল, কা’বা ঘরের পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত তাহাদের পরিকল্পনার প্রতি আল্মাহ্ তা‘আলার অনুমতি রহিয়াছে। এই কারণেই তিনি সাপটিকে দূর করিয়া দিয়া তাহাদের কার্यকে সহজ করিয়া দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। উহা কুরায়শের জন্যে তাহাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে আরও সহজ করিয়া দিল। একদা জনৈক রোমক বণিকের একখানা সামুদ্রিক নৌকার ভগ্নাবশেষ জেদ্দায় আসিয়া ঠেকিন। উহার মজবুত তক্তাঙ্লি কা‘বা ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্যে বিশেষ উপব্যেগী ছিল। মক্কায় তখন জনৈক অভিজ্ঞ কিবতী সুতার বাস করিত। তাহার গৃহ নির্মাণ বিদ্যা কুরায়শের পরিকল্পনার বান্তবায়ানের পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক ছিল।

উপরোক্ত আনুকূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরায়শের লোকগণ কাববা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কার্র্যে হাত দিল। সর্বপ্রথম ইবৃন ওহাব১ ইবৃন আমর ইব্ন আয়েয ইবৃন আব়দ ইবৃন ইমরান ইব্ন মাখযুম নামক জনৈক ব্যক্তি কাবা ঘরের जকখানা পাথর স্থনচ্যুত করিয়া হাতে উঠাইল।. সন্গে সক্গে উহা তাহার হাত হইতে পূর্বস্থানে পড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি বলিলেন-হে কুরায়শগণ! তোমাদের কেহ যেন এই ঘর নির্মাণ করিবার কার্যে ব্যভিচারলক্ধ অর্থ, সুদলক্ধ অর্থ ও অত্যাচারলব্ধ অর্থ দান না করে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ একদল ইতিহাসকার বলেন-ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ইব্ন আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযুম উপরোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কুরায়শরা পূর্বেই কা’বা ঘর ভাপ্বিবার কার্यকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া কুরায়শের একেকটি শাখা বা একাধিক শাখার উপর একেকটি অংশ ভাঙ্গিবার দায়িত্ অর্পণ করিয়াছিল। কা‘বা ঘরের দরজা ভা্িবার দায়িত্ অর্পিত হইয়াছিন বনু আব্দে মানাফ এবং যুহরা উপগোত্রের উপর। রুকনে আসওয়াদ (হাজরে আসওয়াদ) এবং রুকনে ইয়ামানীর

[^22]মষ্যবর্তী স্থান ভাগিবার দায়িত্ অর্পিত হইয়াছিল বনু মাখযুমসহ কয়েকটি উপগোত্রের উপর। কা‘বার পশ্চাতের অংশ ভাগ্Fিবার দায়িত্ব অর্পিত হইইয়াছিল বনূ জুমহ এবং বনূ সাহমের উপর়। ‘হাতীম' ভাঙ্গিবার দায়িত্ অর্পিত হইয়াছিল বনু আবদি দার ইব্ন কুসাই, বনু আসাদ ইব্ন আব্দুল উয্যা ইব্ন কুসাই এবং বানূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআর উপর। প্রথম ভঙ্গকারী ইব্ন ওহাব-এর হাত হইতে পাথর ফসকাইয়া পড়িবার কারণে লোকদের মনোবল ভাগিয়া পড়িল। তাহারা ভাগিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইল না। এই সִময়ে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা বলিল-‘আমি উহা‘সর্বাগ্রে ভাঙ্গিতেছি।’ এই বলিয়া সে কোদাল হাতে লইয়া কা‘বা ঘরে উঠিয়া বলিতে লাগিল-‘হে আল্মাহ্! আমাদিগকে ভীত করিও না। হে আল্নাহ্! কা‘বা ঘরের মঙল ছাড়া আমাদের মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।’ অতংপর সে কা‘বা ঘরের রুকনদ্বয়ের দিকের দেওয়ালের একাংশ ভাগ্যিয়া ফেলিল। অতঃপর লোকেরা বলিল, আগামী দিন পর্যন্ত ভাগ্গিবার কার্য স্থগিত থাকুক। রাত্রিতে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার উপর কোন বিপদ আপতিত ইইলে আমরা আর কা‘বা ঘর ভাঙ্গিব না, যেটুকু ভাঙা হইয়াছে, উহা মেরামত করিiয়া কা‘বা ঘরকে উহার পূর্বাবস্থায়ে ফিরাইয়া দিব। পক্ষান্তরে ইব্ন মুগীরার উপর কোন বিপদ না আসিলে বুঝিব, আল্লাহ আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। অতঃপর পরিকল্পনা মুতাশিক কা'বা ঘরকে ভাগ্গিবার্র এবং পুনঃনির্মাণ করিবার কাজ পুনরায় আরম্ভ করিব।'

পরের দিন দেখা গেল, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে ওয়ালীদ ইব্ন্ন মুগীরাসহ সকলে কা‘বা ঘর ডাগিবার কার্যে লাগিয়া গেল। ভাগ্তিতে ডাগ্গিতে তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত মূলভিত্তি পর্যন্ত পৌছিল। উহার পাথরগুনি ছিল সবুজ রডের। উহারা দন্তমালার ন্যায় 'একটির সহিত আরেকটি সুসংবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত ছিন। ইব্ন ইসহাক বলেন-याহারা আমার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের একজন আমার নিকট ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'কুরায়শের একটি লোক উক্ত মূলভিত্তি ভাগ্গিবার উদ্দেশ্যে উহ্হার দুইখানা পাথরের মধ্যে শক্ত একটি দন্ত প্রবেশ করাইয়া নাড়া দিল। ইহাতে একখানা পাথর, নড়িয়া উঠিল। সঙ্গ সক্গে মক্কা নগরী প্রকম্পিত ইইল। ইহাতে কুরায়শগণ উক্ত মূলভিত্তি ভাঙ্গিবার ইচ্ছ পরিত্যাগ করিল ! •

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ‘অতঃপর প্রত্যেক শাখা-গোত্র পৃথক পৃথকভাবে পাথর সং্গ্র করিয়া স্ব-স্ব দায়িত্বের অংশ নির্মাণ করিতে লাগিল। তাহাদের নির্মাণ কার্য হাজরে আসওয়াদের স্থানে পৌছিবার পর উহা যথাস্থানে স্থাপন করা লইয়া তাহাদের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ বাধিয়া গেল্। প্রত্যেক শাখা-গোত্রই দাবী করিল, তাহারাই হাজরে আসওয়াদকে উহার স্থানে লইয়া যাইবে। তাহাদের দ্বন্দ্ব ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া অবশেষে যুদ্ধের রপ পরিগ্রহ করিবার আয়োজন করিল। বনূ আবদিদৃদ্দার এবং বনূ আদী ইব্ন কা‘ব ইব্ন লুআ রক্তভর্তি একটি পাত্রের মধ্যে হাত রাখিয়া শপথ করিল-‘তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে শেষ হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন গোত্র-শাখাকে উক্ত পাথর উঠাইতে দিবে না।' এইর্গপ থমথমে অবস্থায় চার পাচ দিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্লেশ্যে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা মসজিদে হারমে মিলিত হইল।'

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ জনৈক রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সময়ে আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযুম একটি প্রস্তাব দিল। সে ছিল কুরায়শ গোত্রের জ্যেষ্ঠত্ম ব্যক্তি। সে বলিল-হে কুরায়শের লোকগণ! তোমরা একটি লোককে সালিস মানো ।

কাহাকে সালিস মানিবে? মে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এখানে উপস্থিত হইবে, সেই হইবে তোমাদের সালিস। সে ব্যক্তি যে রায় দিবে, সকলে তাহাই মানিবে।' সকলে তাহার এই প্রস্তাবকে মানিয়া লইল। তাহারা প্রথম আগন্ত্রকের আগমনের জন্যে অপেক্ষা করিতে থাকিল। তাহারা দেখিল, সেখানে সর্বপ্রথম বে ব্যক্তি আসিতেছে, সে ইইতেছে তাহাদের প্রিয় ‘আল আমীন’— মুহাম্মদ। উল্লেথ্য যে, নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম (সা) স্বীয় বিশ্বস্ততার কারণণ মক্কাবাসীর নিকট হইতে ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রিয় ‘আল-আমীন’কে দেথিয়া তাহারা বলিতে লাগিল-‘এই তো আল-আমীন; আমরা মানিয়া লইলাম; এই তো মুহাম্মদ।' ‘আলাল-আমীন’ তাহদের নিকট প্ৗীছিলে তাহারা তাঁহাকে ঘটনা খুলিয়া জানাইন। তিনি বলিলেন : ‘আমাকে একখানা কাপড় আনিয়া দাও।’ তাহারা তাঁহাকে একখানা কাপড় আনিয়া দিলে তিনি উহা বিছাইয়া নিজ হাতে পাথরখানা উহার উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেনে-প্রত্যেক শাখা-গোত্রের লোকে কাপড়খানার কিনারা ধরিয়া পাথরখানা বসাইবার স্থান্ত নইয়া যাও। তাহারা তাহাই করিল। তিনি নিজ হাতে পাথরখানা কাপড়ের উপর হইতে. উঠাইয়া লইয়া উহা যথাস্থানে রাথিয়া দিলেন। এইরূপে ঢাঁহার বুদ্ধিমত্তায় কুরায়শ গোত্রের এক ভয়াবহ বিরোধ মিটিয়া গেল। অতঃপর কুনায়শগণ শাত্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বীয় পরিকল্পনা মুতাবিক কা‘বা ঘরের পুনঃनिর্মাণ কার্যের অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করিল। কা‘বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্य সমাপ্ত ইইবার পর জুবায়র ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব কা‘বা ঘরের কূপে বসবাসকারী পূর্বোল্লেখিত ভয়ংকর সাপটির অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিল ঃ



## وعـنـد اللّه يـلــتـمس الــــواب

‘সাপটির উপর যখন ‘উকাব’ পাখী (বাজ পাখী হইত্তে অধিকতর শক্তিশালী এক প্রকারের শিকারী পাথী) নামিয়া আসিল, তখন আমি আর্চর্যাब্बিত ইইয়া গেলাম। সাপটির স্বডাব ছিল অতিশয় উগ্গ। অনেক সময়েইই উহার ফোঁস ফোঁসানি শোনা যাইত। আবার অনেক সময়ে উহা মানুষকক তাড়াইত। আমরা কা‘বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিতে গেলেই উহা আমাদিগকে আক্রমণ করিত"। উহা আমাদিহকে ভয় দেখাইয়া কা‘বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিতে বাধা দিত। বস্তুত উহা ভীতিকর প্রাণীই ছিল। आমরা ভয় করিতাম, পুনঃনির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে•ও কা‘বা:घর ভাभিতে গেনে আমাদের ‘পাপ হইনে। এই অবস্থায় একদিন অকম্মাৎ একটি ‘উকাব’ পাথী আসিয়া সরল গতিতে উহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। অতঃপর উহা সদদৃঢ় নখরে ধরিয়া নইয়া উধাও হইল। আমাদের জন্যে কা‘বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কার্যকে নিবিঘ্ন করিয়া দিিল। অতঃপর আমাদের সন্মুথে আর কোন বিঘ্ন রহিল না। আমরা অতি সকালে দ্রুত আমাদের একটি घরের দিকে•চলিয়া গেলাম। উহাতে ছিন মাত্র ভিত্তি ও মাটি। আমরা উহাকে যখন
 আল্লাহ ‘‘নু-লুজ’’কে উহার দ্বারা সম্মানিত; করিয়া,ছুন। তাহারা উহার নির্মাণ কার্যে কোনর্রপ जলস়তা দেখায় নাই। 'বনু आদী'ও সেখানে যথাসময়ে উপন্থিত হইয়া নির্মাণ কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আর একবার ‘কিলাব’ শাখা়োত্রও উহার নির্মাণ কার্যে অংশ গ্-হণ করিয়াছিল। এইর্দপে বিশ্বের অধিপতি আল্ধাহ উহার মাধ্যমে আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন। আর আল্নাহর নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি- তিনি যেন আমাদিগকে সওয়াব দান করেন।’;

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ 'নবী করীম•(সা)-এর যুগে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য আঠার হাত ছিল। প্রথমদিকে কা'বা ঘর ‘কিবতী’ (এক শ্রেণীর: কাতান) বন্ত্রে আবৃত করা হইত। পরবর্তীকালে উহা ‘বুর্মদ’ (পাড় বিশিষ্ট চাদর) দ্বারা আবৃত করা হইত। উহা রেশম বস্ত্রে:সর্বপ্রথম আবৃত করেন হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ•’’

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-কুরায়শ গোত্র যের্পে কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছিল, উহা পবিত্র মক্কার সুশাসক হযরত আব্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনকালের প্রথম দিক পর্যন্ত সেইর্পপেই অটুট ছিল। ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার রাজত্বালের শেষ দিকে এবং পবিত্র মক্কার সুশাসক হ্যরত আব্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া তাঁহাকে তথায় কাছীর (১ম খ(ঙ)—৯৩

অবরুদ্ধ করিবার কানে উক্ত বাহিনীর আগ্নেয়াষ্ত্রের আক্রমণে কা‘বা ঘরে আগুন নাগিয়া যায় এবং উহা ক্ষজ্গিস্ত হয়। ইহা ছিল হিজরী ষাট সনের পরের ঘটনা। উক্ত ঘটনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন यুবায়র (রা) কা‘বা ঘরকে ভূমির সমতল করিয়া ভাগিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মিত করেন। তিনি ‘হাতিম’কে পূর্ণডাবে কা‘বার অন্তর্ভুক্ত কর্রেন এবং ভৃমির সহিত সংলগ্ন করিয়া মোট দুইটি দরজা নির্মাণ করেন। উক্ত পুনঃননির্মা কার্য সম্পাদন করিয়া হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী করীম (সা)-এর এতদ্সম্পর্কিত ইচ্शাটি পূরণ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি চাঁহার খানা হयরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে নবী করীম (সা)-এর উক্ত ইচ্शার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত কা‘বা ঘরের উপরোক্ত আকার ও গঠন অটুট ছিন। তাঁহার শাহাদাতের পর উহা পুনরায় ভাপ্য়া নির্মাণ করা হয়। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ঢাঁহাকে শহীদ করিয়া খলীফা আব্দুন মালিক ইব্ন মারওয়ানের নির্দেশে কা'বা ঘর ভাগিয়া উহা পূর্বের আকার ও গঠনে পুনঃনির্মাণ করেন।

আতা হইতে ধারাবাহিকভবে ইবৃন আবূ সুলায়মান, ইবৃন্ আবূ যায়দা, হিনদ ইব্ন সিররী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন বে, আতা বলেন-ইয়াयীদ ইব্ন মুআবিয়ার রাজতৃকালে তাহার সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াশ্ত্রে কা‘বা ঘরে আাুন-লাগিয়া যাইবার কারণে উহা ক্ষত্গ্গিস্ত হইলে হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) উহা তদবস্থায় রাখিয়া দিল়েন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিন হজ্জের সময়ে লোকেরা কা'বা ঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ. করিতে আসিয়া ইয়াযীদ বাহিনীর অত্যাচারের আলামত ও নিদর্শন দেখিয়া ইয়াयীদের প্রতি রুস্ট হইবে ও তাহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ইইবে। হজ্জের সময়ে লোকেরা পবিত্র মক্কায় একত্রিত হইলে ত়িনি তাহাদিগকে বলিলেন-হে লোক সকল! তোমরা আমাকে কা‘বা ঘরের বিষয়ে পরামর্শ দাও। উহা ভাগিয়া পুনঃনির্মাণ করিব অথবা ఆখু উহার ক্ষ্ঘিস্ত অংশকে মেরামত করিব? হযরত ইবৃন आব্dাস (রা) বলিলেন-‘আমার অভিমত এই বে, নবী করীম (সা)-এর নবূওত লাভ করিবার সময়ে এবং লোকদের.ইসলাম গ্রহণ করিবার সময়ে আল্মাহর ঘর যে অবস্থায় ছিল, আপনি ত্বু উহার ক্ষত্ঞিস্ত অংশট্টুু মেরামত করিয়া উহা সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন।' হযরত আব্দুল্নাহ ইবৃন যুবায়র বলিলেন-‘তোমাদের কাহারও বাসভবন (আংশিকভাবে) পুড়িয়া গেলেৌতো সে উহা সম্পূর্ণর্গপে নতুন করিয়া পুনর্নির্মাণ করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে না। এমতাবস্থায় আল্মাহর ঘরের বিষয়ে কোন্ ব্যবস্থা গ্রহ করা তোমাদের জন্যে মানাইতে•পারে? এই বিষয়ে আমি তিন দিন ধরিয়া আমার প্রডুর নিকট ইসতেখারা (কোন বিষয়ে আল্মাহর নিকট পথ নির্দেশনা চাহিয়া বিশেষ আমল করা) করিব। অতঃপর এই বিষয়ে করণীয় স্থির করিব।' তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) সিদ্ধান্ত করিলেন- তিনি কা‘বা ঘর ভাগিয়া উহা পুনর্নির্মিত করিবেন। কিন্ত কা‘বা ঘর ভাগ্গিতে গেনে তাহার উপর আসমান হইতে বিপদ নাযিল হইতে পারে, এই আশংকায় কেহ উহা ভাঙ্িবার জন্যে অপ্রসর হইতে সাহস পাইল না। এক সময়ে একটি লোক সাইস সঞ্চয় করিয়া উহার উপরে উঠিল এবং উপর হইতে একখানা পাথর খুলিয়া নীচে ফেনিয়া দিল। লোকে দেখিল, তাহার উপর কোন বিপদ নাযিল হয় নাই। ইহাতে এক এক করিয়া সকলে উহাকে ভাপ্পিবার কার্যে লাগিয়া গেল। এইর্ূপে উহাকে ভাभিয়া ভূমির সমতল করা হইল। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) উহার ভিত্তির উপর কত্জুলি খুঁটি গাড়িয়া রাথিলেন়। এই সময়ে

তিনি লোকদিগকে একটি হাদীস ওনাইলেন। র্তিনি বলিলেন-আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিতে 厅নিয়াছি:
‘একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-'জনগণ যদি সদ্য কুফরতাাগী না হইত এবং আমার নিকট यদি প্রয়োজনীয় অর্থ থাকিত, তবে আমি নিশয় ‘হিজর (হাত্ম)’’ এর পাঁচ হাত পরিমিত স্থান কা‘বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করিতাম এবং উহাতে প্রবেশ করিবার একটি দরজা ও বাহির হইবার একটি দরজা, মোট দুইটি দরজা লাগাইতাম ’'

হযরত আব্দুল্নাহ ইবৃন যুবায়র (রা) বলিলেন-‘আমার নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ রহিয়াছে এবং জনগণের বিভ্রান্ত হইবার আশংকাও দূরীভূত হইয়াছে। এমতাবস্থ়ায় নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা পৃরণ করায় কোন বাধা দেথিতেছি না।’ তিনি ‘হিজর’ এর পাঁচ হাত পরিমিত় স্থানকে কা‘বা ঘরের সীমানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাতে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে. কা‘বা ঘরের দৈর্ষ্য ছিল আঠার হাত। ‘হিজর’ ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার প্রস্থ পাচ হাত় <ৃদ্ধি পাওয়ার পর লোকদের নিকট উহা দৈর্ঘ্যে খাটো বিবেচিত হইল। ইহাতে তিনি উহার দৈর্ঘ্য পাচ হাত বাড়াইয়া দিলেন। এত্ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করিবার জন্যে একটি দরজা এবং বাহির হইবার জন্যে একটি দরজা, মোট দুইটি দরজা নির্মাণ করিলেন। এইর্রপে হযরত আদ্দুল্মাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনকালে াঁাহার উদ্যোগে নবী করীম (সা)-এর ইচ্হ অনুসারে হাতিম এর সম্পূর্ণ অংশ কা‘বার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং উহাতে দুইটি দরজা নির্মিত হইল।

কা'বা ঘর পুনর্নির্মিত হইবার পর উহা উক্ত অবস্থায় বেশীদিন থাকিতে প़ারিল না। হাজ্জাজ ইব্ন ইউ়ুু হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে শহীদ করিয়া খলীফা আবদুল মাল়িক ইব্ন মারওয়ানকে লিখিয়া জানাইল : "আব্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র মক্কার নেককার ও ন্যায়বাদী মহলের সশ্মতি লইয়া কা‘বা ঘর নতুন আকার ও গঠনে নির্মিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় কা‘বা ঘরের বিষয়ে কি অবস্থা অবলম্বন করিতে ইইবে, সে সম্বক্ধে আপনার নির্দেশ জানিতে চাই।’ খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাহাকে আদেশ দিলেন ঃ আামরা কোন বিষর়ে আবদুল্নাহ ইব্ন যুবায়র এর অনুসারী নহি। সে কা‘বা ঘরের দৈর্ঘ্যের দিকে যে স্থানকে সংযোজিত করিয়াছে, উহা অপ্রিবর্তিত রাথো। কিন্ুু, সে উহার প্রস্থের দিকে ‘হিজর’ (হাতিম)-এর যে অংশকে সংযোজিত করিয়াছে, উহা কা'বা ঘর হইইতে পৃথক কंরিয়া ফেল্র আর ইব্ন यুবায়র কর্তৃক স্থাপিত নূতন দরজাটি বন্ধ করিয়া দাও।' খলীফার আদেশ পাইয়া হাজ্জাজ কাবা ঘর ভাগ্গিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে উহা পুনঃনির্মাণ করিলের।

উপরোল্লিথিত রিওয়ায়েতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর যে বাণীটি বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ ব্যতিরেকে ঔষু উঁহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা কনরিয়াছেন। বস্তুত, হযরত আক্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) কা‘বা ঘরকে যে আকার ও আকৃতিতে পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন, উহাই ছিল নবী করীম (সা)-এর আকাক্কিত আকার ও গঠন:৷ নবী করীম (সা) উক্ত আকার ও গঠনেই কা‘বা ঘর পুনঃনির্মিত করিবার জন্যে আকাক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে তিনি এই আশংকায় স্বীয় আকাজ্ষাকে বাস্তবায়িত করেন নাই শে, জনগণ অল্প দিন পৃর্বে কুফর ত্যাগ করত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কা'বা ঘর ভাগিতে এবং উহার আকৃতি ও গঠন পরিবর্তন করিতে দেখিলে বিদ্রান্ত হইতে পারে। আর নবী করীম্ (সা)-এর উক্ত আকাজ্ষার বিষয় প্রথম দিকে খলীফা অদ্লুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কথা জানা ছিল না। তাই তিনি হযরত আদ্মুল্নাহ্ ইব্ন যুবায়র কর্তৃক পুনর্নির্মিত কা‘বা ঘর ভাপ্পিয়া উহা পূর্বের

আাকার ও গঠনে পুনর্মির্মিত করিবার জন্যে হাজ্জাজকে আাদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি উক্ত হাদীস জানিতে পার্যিয়া নিজের কার্凶্ অনুতণ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন-'আাহ! ইবৃন যুবায়র কা‘বা ঘরকে বে আকার ও গঠনে পুনর্নির্মিত কর্রিয়াছিন, যদি আমি উগাকে সেই
 বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উল্লেথব্যো্য। নিম্নে উश বর্ণিত হইত্ছে:

आাদ্নান্না ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র এবং ওয়াनীদ এবং ইব্ন আতা হইতে

 आাদूন মাनिক ইব্ন মারওয়ানের থিলাফতের যুপে তাহার নিকট आগমন করিলেন। থनীফা

 উহা মিথ্যা দাবি ছিন।' ইহাতে হারিস ইবৈন উবাiযদুল্নাহ বানিলেন-না; তাহার দাবি মিথ্যা ছিল
 হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট কি ఆনিয়াছেন ? হার্রিস ইব্ন উবায়দুল্না বনিলেন-হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছ্নন ঃ

এক্দা নবী কর্রীম (সা) আমাকে বনিলেন-‘তোমার কওম কা‘বা ঘরূকে উহার মূন
 তাহারা यদি সদ্য শিরিকত্যাগী না ইইত, তবে जামি উशার্র পরিতত্ত অংশ উহার সহিত

 आস, তাश আমি তোমাকে দেখাইয়া দেই। এই বল্লিয়া নবী कনীীম (সা) আমাকে প্রায় সাত



 দুইটি দরজজ স্থাপন করিতাম। আর তুমি কি জান, তোমার কওম কেন কাবা ঘর্রের দরজজাকে

 করিয়াছিন। ঢাহারা यাহাকে উহাতে প্রবেশ কর্রিতে দিতে চাহিত, সে ছাড়া অন্য কেহ বেন উशাতে প্রবেশ করিতে না পরে সেই উল্দেশ্যে তহারা উহাंর দরজজ ভূম্মি হইতে উচ্চে স্शাপন করিয়াছিন। এই কারণণই দেখা যাইত, কোন जবাঙ্ছিত ব্যক্তি উহাত্ প্ররেশ করিতে চাহিনে তাহকে উপরে आর্রোহ কন্রিতে দিত। जতঃপর লে ব্যক্তি দরজার কাহ্ছে চলিয়া গেলে তাহারা তাহাকে ধা|্কা মাत্যিয় নীচে কেলিয়া দিত।
 কি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইঢে উক্ত হাদীস अनिয়াহ্ন ः হারিস বলিলেন-হা,


হাতের লাঠি দ্বারা কিছুক্ষণ মাটি খুঁড়িলেন। অতঃপর বলিলেন-‘আহা! ইব্নে যুবায়র যাহা করিয়াছে, यদি আমি উহা অক্ষুণ্ন রাখিতাম, তবে কততই না ভালো হইত!’

ইমাম মুসল্লিম আবার উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী ইব্ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে আদ্দুর রায়যাক ও আবদ ইব্ন হামীদের ভিন্নর্প অধস্তন সনদাংশে এবং ঊক্ত রাবী ইব্ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসিম ও মুহাম্মদ ইবৃন আমর ইব্ন জিবিল্মার ভিন্নক্প অধ্ত্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ. কুয়আ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাত্মি ইব্ন আবূ সগীরা, আদ্মুল্মাহ্ ইব্ন বিকর সাহমী; মুহাশ্মদ ইব্ন হাত্মি ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ কৃয়্আ বলেন : একদা খলীফা আদ্লুল মালিক ইব্ন মারওয়ান কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে বলেন-আল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। कারণ, সে উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়েশা রা)-এর নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে বলিয়াছে-আমি হযর্ত আয়েশা (রা)-এর নিকট ऊनিয়াছি यে, তিনি বলিয়াছেন-একদা নভী করীম (সা) আমাক্ক বলিয়াছিলেন-'হে আয়েশা! তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিিচ্চ কা‘বা ঘর ভাগ্গিয়া হাতিমকে উহার অন্তর্তুক্ত করিতাম। কারণ, উহা কা‘বা ঘরের অংশ ছিল। ত্তেমার কওম কা‘বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কালে উহা কা‘বা,ঘরের বাহিরে রাখিয়াছে।’ ইহা ঔনিয়া হারিস ইব্ন আব্দুল্নাহ ইব্ন আবূ রবীআহ বলেন-‘হে আমীরুল মু’মিনীন ইব্ন যুবায়র সম্বন্ধে এইর্রপ মন্তব্য করিবেন না। কারণ, আমি নিজ কানে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট゙ইইতে উক্ত হাদীসটি ত্ৰনিয়াছি।' ইহাতে খলীফা বলিলেন-আমি কা‘বা ঘর ভাগ্গিবার আর্দ্রেশ দিবার পৃর্বে উহা জানিতে পারিনে কা‘বা ঘরকে ইব্ন যুবায়র যেরূপপ পুনর্নির্মাণ করিয়াছিন সেইর্ণপেই উহা রাখিয়া দিতাম।

উপর়াল্নিখিত হাদীসটি নবী কর়ীম (সা) হইতে হযরত় আয়েশাi (রা) কর্তৃক প্রায় নিশিতর্রপপই বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক উহার বর্ণিত হইইবার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে একাধিক সহীহ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে আসওয়াদ ইব্ন ইয়াयীদ, হারিস ইবৃন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবৃ রবীআহ, হযরত আদ্লুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা), আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর এবং উরওয়া ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্মারা প্রমাণিত হয় বে, হयরত আব্দুল্ধাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) যাহা কর্রিয়াছিলেন, তাহা অভ্রান্ত ছিল। তাঁহার নির্মাণকে অক্ষুণ্ন রাখা খলীফা মারওয়ানের জন্যে সমীচীন ছিল।

এইস্থলেে প্রশ্ন দেখা দেয়, অতঃপর কা!বা ঘর নবী করীম (সা) কর্তৃক আকাজ্কিত আকার ও আয়তনে পুনঃনির্মাণ কंরিবার প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর এই বে, কা‘বা घরের উপর একাধিক ভাঙা-গড়া চলিবার কারণে কোন কোন ফকীহ উহাকে বর্তমান অবস্থায়ই রাখিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কথিত আছে, একদা খলীফা হাক্দন অর-রশীদ অথবা ঢাঁহার পিতার মাহদী ইমাম মালিকের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে ইমাম মালিক বলেন, ‘হে আমীরুল মু‘মিনীন! আল্লাহ্র ঘরকে রাজা-বাদশাহগণণর খেলনা বানাইবেন না। উহা বে চাহিবে, সেই ভাঙ্গিবে, এইর্দপ অবস্থা চলিবার পক্ষে সশ্মতি
 ন্বীয় পরিকब্পनা পরিতাাগ করিলেন। কাীী আয়াय এবং ইমাম নববী উপরোজ্ত ঘটনা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। কাবা ঘর শেষ যামানা পর্যত্ত শক্রর আক্রমণ হইতে মুক্ত ও সংর্রকিস্ত थাকিবে। আল্লাহৃই অধিকতর ফ্চানের অধিকাীী।






 ভিতরে দিকে এবং গোড়ানি বাহির্রের দিকে ফেলিবে। আমি ভেন তাহাক্ক (কা'বা घরের) পাথরগলি এক একখানা করিয়া তুলিতে দেথিতেছি।

হযরত आयूল্নাহ ইবৃন আयর ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকডবে মুজাহিদ, ইবৃন আবূ


 সশ্পদ) ছিনাইয়া নইবে এবং উহার গিলাফ খুলিয়া কেলিবে। आমি ভেন ঢোেের সামনে তাহাকে দেথিতেছি, দেখিতেছি তাহার মাথার সম্মুখাগগা চূল নাই ও তাহার হাত পা নাঁকা। ইহাও লেখিত্রিছি বে, সে কোদান ও বেলচা দিয়া কা বা ঘর্রের পাথরজনিকে এক এক করিয়া খুলিয়া ফেলিতেছো:

কা'বা ঘর বিধ্সশ হইবার घট্না সষ্ঠবত ইয়াজুজ-यাজূজের প্রাদুর্ভাবের পর ঘট্টি।

 বनिয়াছ্ন- ইয়াজুজ-মাজ্জ-এর প্রাদুর্তাবের পরও লোকেরা কাবা খরে আসিয়া হজ্জ ও ট়মরাহ্ পানন করিবে।

 जর্থাৎ- ‘আমাদের দুইজনকে তোমার আদেণের প্রতি অনুগত এবং তোমার ইবাদতে বিনয়ী বাनाও যেन আমরা ইবাদত ও আনুগত্যে কাহাকেও তোমার শরীকক না ঠাওরাई।' আদूল ক্রীম
 করশী, ইসมাঈল, ইমাম আবূ शতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হতিম বর্ণনা কর্য়াছেন :

অর্থাৎ ছুমি আমদের দুইজনকে একমাত্র তোমার ইবাদতে নিষ্ঠাবান বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একদল লোককেক খধুমাত্র তোমার ইবাদতে আন্তরিক বানাইও।

সালাম ইব্ন আবূ মু'তী হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আমের, মিকদাম, আলী ইব্ন হুসায়ন ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন :
 বলেন-‘হযরত ই ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইস াঈল (আ) পূর্ব হইতেই, আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুগত ছিলেন। উক্ত আয়াতাংশে উল্মেখিত তাঁহাদের দোয়ার অর্থ হইতেছে-‘হে আমাদের প্রডু! ঢুমি আমাদিগকে তোমার আনুগত্যে দৃঢ় ও অবিচল রাখিও।'

ইকরামা বলেন-‘হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্ ত‘আলার

 তা‘অলা বলিলেন-আমি কবূল করিলাম।
 করিয়াছিলেন তুরু হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ্ধরগণ অর্থাৎ আরব দেশের অধিবাসীগণের জन्যে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ ‘উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে યে, তাঁহারা তাঁহাদের (অর্থাৎ হयরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের জন্যে ঢদায়া করিয়াছিলেন।' एयরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে বনী ইসরাাঈল এবং বনী ইসমাঈল এই উভয় শ্রেণীর লোকই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতএব ইহাই সঠিক বে, ঢাহারা দোয়া করিয়াছিলেন বনী ইসমাঈল এবং বনী ইসরাঈল এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে। আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিতেছেন :
 একদল লোক ছিল যাহারা লোকদিগকে সত্য পথ দেখাইত এবং নিজেরা সত্য পথে চলিত।'

আমি (ইন্ন কাছীর) ব্লিতেছি-ইমাম ইব্ন জারীর এবং সুদ্দীর ব্যাখ্যা পরশ্পর বিরোধী নহে। কারণ, 'হयরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত় ইসমাঈল (আ) মিলিত্ভাবে বনী ইসমাঈলের জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন’-এ কথার তাৎপর্য এই নহে যে, তাঁহারা অন্যদের জন্যে দোয়া করেন নাই। ज্যশ্য আলোচ্য আয়াতংশের বক্তব্য ও ইপিত দ্বারা প্রত়ীয়মান হয় বে, হয়র ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ই্রসমাঈল (আ) বনী ইসমাঈলের জন্যেই দোয়া করিয়াছিলেন। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত ইইয়াছে ঃ তাহারা আরও বলিল-দে আমাদের প্রভু। আর তুমি তাহাদের মধ্য হইতে এইর্পপ একজন রাসূল পাঠাইও যিনি ত়াহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া ঔনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিখাইবেন আর তাহাদিগক্ পবিত্র করিবেন। নিচয় তুমি মহা পরাক্রযশালী এবং মহা প্রজ্ঞাবান। বনা অনাবশ্যক যে, উক্ত রাসূল হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। শেষোক্ত দোয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হ্যরত ইসমাঈল (আ) ইতিপূর্বে বনী

ইসমাঈলের জন্যেই দোয়া করিয়াছিলেন। এইস্থলে শেষোক্ত দোয়া প্রসগ্গে উল্লেখ করা যাইতে পাcর যে, আল্লাহ্ তা‘আলা চাঁহাদের উক্ত দোয়াটি কবূল করিয়াছিলেন। आার কবূল করিয়াছিলেন বলিয়াই তো বনী ইजমাঈলের মধ্যে ন্বী করীম (সা)-কে পাঠাইয়াiিলেন। এ সম্বক্ধে আল্লাহ্ ত'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ
 নিকট তাহাদেরই মধ্য হইইতে এক্জন রাসূল পাঠাইয়াছেন।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (गা) ওধু মক্কার নিরক্ষর লোকদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি পৃথিবীর অন্য সকল লোকের নিকটও প্রেরিত ইইয়াছ্লেেে।

এ সম্বক্ধে আল্মাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলিত্ছেন ঃ
 आমি তোমাদের সকলের নিকট ধ্রেরিত আল্মাহ্র রাসূল।

এত্দ্যতীত একাধিক নিচিত প্রমাণ রহহিয়াছে যাহা দ্বারা প্রभানিত হয় বে, নবী কর্ীীম (সা) পৃথ্বিীী সকল লোক্কে নিকটট প্রেরিত র্যাসূন।




## 



আর যাহারা বলে-‘হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে চোখ জুড়ানো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর আর আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।’

বস্তুত, কোন ব্যক্তি আল্মাহ্ তা'আলার ইবাদতকে ভালবাসিলে সে স্বভাবতই কামনা করিবে বে, তাহার আস্মীয়-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততিও আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত্কে ভালবাসুক। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যেহেতু আল্মাহ্ তাআলার অতি প্রিয় মুত্তাকী মু’মিন ছিলেন, তাই তাঁহারা স্বভাবরুই তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্যে উপরোক্তু দোয়া করিয়াছিলেন। তনুক্রপভাবে আল্নাহ্ তা‘তালা যখল হয়রত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন :
 তখন তিনি স্বভাবতই আল্নাহ্ তা‘আলার নিকট এই প্রার্থনামূলক প্রশ্ন নিবেদন করিলেন :
 ইবরাহীম (আ) আল্মাহু তাআলার নিকট় দোয়া করিয়াছিলেন ঃ
, আ" আমাকে এবং আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজ্জা হইতে পবিত্র রাখিও।

হযরত আবূ হ্হরায়রা (রা) হইতে মুর্স্লিম শর়ীকে বর্গিত রহিয়াছে : 'নবী করীম (সা) বলিয়!ছেন, মানুষ মরিয়া গেলে তিনটি সৃত্র ছাড়া সকন সূণ্র তাগার্র নেক আমন বন্ধ হইয়া
 এইক্দপ ইলম यদ্দারা মানুষ ঊপকৃত হইতে থাকে এবং এইর্গপ নেক সন্তান যে মাতা-পিভতার ভন্যে দোয়া করে।' উক্ত হানীস দ্বারা প্রমাণিত হয় এব, নেককার সহ্তান দুনিয়াতে.রাখিয়া যাওয়! খোদ মাতা-ィপ্রার পরকালীন জ্রীবনের জন্যেও উপকারী এবং লাভজলক। এইরূপে জান্নাচ্য ত্র!য়াতাংশসহ উপরোল্নেখ্তিত আয়াতসমূহ এবং হাদীস দ্বারা প্রম়ণ্তি হয় যে, সন্তান-নন্ততির নেকককরর হইবার জন্যে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দোয়া ক়রা এবং তজ্জন্য চেষ্ট। করা একদিকে
 এবং লাভজনক।
 আगাদিগকে আমাদির হজ্জের নার্যাবলী শিক্ষা দাও। মুজাহিদ বঢলনঅর্থাৎ আর তুমি আমাদিগকে আমাদের কুরবানীর স্থানসমূহ সম্বক্ধে জ্ঞাত কর। আতা এবং কাতাদাহ হইততও অनুন্গদ ন্যাথ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

মুজ্জাহিদ ইইজে ধারাবাহিকভাবে খাস্সীফ, ইতাব ইব্ন বাশীর ও সাঈদ ইব্ন মাননূর অর্ণনা করিয়!ছ্ছন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা‘আলার্র নিকট দোয়া করিলেন :

‘ইহাতে হ্ররত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট আগমন কंরত তাঁহাকে কা"বা খররর ¥ানে আনয়ন করিয়া বলিলেন-‘এখানে আল্মাহ্র ঘরের fিত্তিসমূহ গাঁথিয়া উচ্চ করুন ।' তিনি তাহাই করিলেন। কা'বা ঘরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর হযরত় :জিবরাঈল (আ) হাত ধরিয়া চাঁহাকে সাফা পাহাড়ে লইয়া গিয়া বলিলেন-ইহা আল্লাহ্, তা‘আলা কর্ত্ক নির্ধারিত रকে্তের একটি স্থান। অতঃপর তাঁহাকে মারওয়া পাহাড়ে লইয়া গিয়া বলিলেন-ইহা আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জের একটি স্থান। অতঃপর ভাঁহাকে মিনায় নইয়া গেতেন। সেখানে 'জামারায়ে আকাবা’য় পৌছিয়া তাঁহারা বৃক্ষের নিকট ইবলীসকে দগায়মান দেথিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললিলেন-‘আপনি তাকবীর বলিয়া উহার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করুন।’ তিনি ঢাহাই করিলেন। ইহাতে ইবলীস সেই স্থান হইতে হটিয়া গিয়া ‘জামারাত়ে উসসতা’য় দাঁড়াইয়া রহিল। ज़゙াহারা াহাহার কাহ দিয়া যাইবার কালে হযরত জিবরাঈল্ (আ) হযরত ইবরাহীম (আা)-কে বলিলেন-"তাকবীর বলিয়া উহার প্রনি কংকর नিক্ষেপ করুন্।' जিনি তাহাই করিলেন। ইহাডত খবীছ ইবলীস ভাগিয়া গেল। তাহার ইম্হা ছিল, সে হজ্জের কার্যাবলীর মধ্যে নিজ্জস্ব কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু, তাহা পারিল না। অতঃপর হ্যরত জিবরাঈল (আ) হাত ধরিয়া হंযরত ইবরাহীম (আ)-কে ‘আল-মাশআরুল হারাম’-এ লইয়া গিয়া নলিলেন-‘এই হইত্তেছে আলাল-মাশআরুল হারাম।’ অতঃপর তিনি হাত ধরিয়া তাঁহাকে অরাফাতে লইয়া গিয়া বলিলেন-আমি আপনাকে ফে সকল
 হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তর দিলেন-‘হ্যা; আমি চিনিয়া রাখিয়াছি।’ আবূ মাজলায এবং কাতাদাহ্ হৃইতেও অনুর্প রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

কাছীর (১ম খঙ)——৪

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তুফায়েল, আবূ আসিম গানাবী,
 (রা) বলেন-হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের স্থানসমূহ দেখাইবার কালে শয়তান ‘সাঈ’র স্থানে (সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে) হयরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইন। তিনি তাহাকে পদ্চাতে ফেলিয়া সম্মুথে অগ্রসর ইইলেন। অতঃপর হयরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে মিনায় লইয়া আসিয়া বলিলেন-এই হইতেছে আল-মানাখ (লোকদের অবস্থান-স্থান)। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) জামারাতুন আকাবায় পৌছিলে শয়তান পুনরায় তাঁহার সম্মুথে আসিয়া দাড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জামরাতুল উসতায় লইয়া আসিলেন। এখানেও শয়তান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্小ে করিলেন। ইহাতে সে দূর ইইয়া গেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জামরাতুল কুছওয়ায় লইয়া আসিলেন। এখানেও শয়তান তাঁহার সম্যুথ্য আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আা) ঢাঁহাকে মুযদালিফায় লইয়া আসিয়া বলিলেন-এই ইইতেছে 'আল-মাশআর।’ অতঃপর তিনি তাহাকে আরাফাতে লইয়া আসিয়া. বলিলেন-এই হইত্ছেছে 'আরাফাত'। অতঃপর বলিলেন- আপনি চিনিয়াছেন তো?’

## রাসূলুল্নাহ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ

##  

১২৯. হে জামাদের প্রতিপালক! তাহাদের (বংশধরদের) নিকট তাহাদেরই মধ্য হইঢে রাসূন পাঠাইও। সে তাহাদের নিকট তোমার আয়াত পাঠ করিবে ও তাহাদিগকে জাল-কিতাব এবং হিক্মাত শিক্ষা দিবে জার তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। নিশয় ছুমি মহা প্রতাপাब্বিত ও ल্রেষ্ঠতম কুশলী।

তাফসীর : কা‘বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কার অধিবাসী তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ ত‘‘আলার নিকট বে দোয়া পেশ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়াতে উহার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম় (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কা‘বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে আরও দোয়া করিলেন-‘হে আমাদের প্রভু! আর ঢুমি আমাদের বংশধরদের ম্য্য হইতে তাহাদের নিকট এইর্রপ একজন রাসূল পাঠাইও যিনি তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া ওনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিখাইবেন আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; নিশ্চয়. ঢুমি অশেষ ক্ষমতাশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

উপরোক্ত দোয়ায় হযরত ইবরাইীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যে ‘রাসূল’কে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন খাতামুন্নার্য়্য়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্ তা‘আলা সমগ্র মানব জাতির হিদায়তের জন্য বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে প্রেরিত রাসূল হিসাবে পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর উপরোক্ত দোয়া আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক পূর্বেই নির্ধারিত ফয়সালার সহিত সামঞ্জস্যশীল ছিল।

হযরত ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) ইইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুন আ'লা ইব্ন হিলাল সালমী, সাঈদ ইব্ন সুআয়দ কালবী, মুআবিয়া ইব্ন সালেহ, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হयরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই আমি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসাবে নির্ধারিত ছিলাম। আমার আশ্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হইতেছে এই : আমার জন্যে আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) আমার আগমন সম্বক্ধে সুসংবাদ দিয়াছেন। অবশেষে আমার মাতা আমার সম্বক্ধে যে স্বপ্ন দেখার তাহা দেখিয়াছেন। নবীদের মাতাগণ এইর্রপ স্বপ্নই দেখিয়া থাকেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত ইব্ন ওহাব, লায়ছ এবং তাঁহার চুক্তিবদ্ধ গোলাম আব্দুল্মাহ ইব্ন সালেহও উপররাক্ত রাবী মুআবিয়া ইব্ন সালেহ হইতে উক্ত "উর্ধ্ণতন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আবূ মরিয়ামও উহা উপরোক্ত রাবী সাঈদ ইব্ন সুআয়দ হইতে ঊপরোক্ত ঊর্ধ্ণতন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে লুকমান ইব্ন আব্রে, ফারাজ, আবূ নযর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বনিয়াছেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম -হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আ丬্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ কি? নবী করীম (সা) বলিলেন-আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হইতেছে, আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) আমার জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন, হযরত ঈসা (আ) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং আমার মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেনে শে, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি।বাহির হইয়া শাম দেশের (সিরিয়ার) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়াছে।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইট্তিতে নবী করীম (সা)-এর আয্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বর্ণনায় উল্লেখিত হইয়াছে : دعوة ابـى ابـراهيـمـ
 (সা)-এর প্রশংসামূলক বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন।' উহাতে আরও উল্লেখিত হইয়াছে :

উ উ ঈসা (আ) নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে লোকদিগকে সুসংবাদ ওনাইয়াছিলেন।' একদা হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের নিকট বক্কৃতা করিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ

 রহিয়াছছ, উহা অমি সত্ বनিয়া দোনণা করিতেছি আার এইর্লপ এক রাসূল সম্ধক্ধে সুস্বাদ প্রদান করিতেছি বিনি আমার পর আগমন করিবেন। তাঁার নাম হইবে आহমদ।).

উপরোল্লেशিত রিওয়াশ্যেত বর্ণিত হইয়াছূ : নবী করীম (সা) বলেন-'আমার মাতা স্বপ্নে দেথিয়াছিনেন বে, তাঁহার মধ্য ইইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের প্রাসাদসমূহ आলোকিত কর্রিয় <েলিন।

কথिত আছে-নবী কड़ীম (সা)-এর মাত বিবি आযেনা তাহাকে গর্ভে ধারণ করিবার পর উক্ত স্ব্নপ্ন দেথিয়াছিলেন। উত্ত স্বপ্ন দেথিয়া তিনি নিজ লোকজনকে. উशা জানাইয়াছিলেন।
 (সা)-এর মাতাকে উত্ত. স্নপ্ন দেখাইয়া जাল্পাহ্ ত'আলা নবী কর্রীম (সা)-কে চিনিতে পারা এবং তাহার প্রতি ঈমান আনা লোকদের জন্যে আসান করিয়া দিয়াছিলেন। এইস্থলে পশ্ন দেখা












आবুল आनীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী‘ ইব্ন আनাস-ও আবূ জ'ফ্র রাযী বর্ণনা
 হযরত ইসমাউল (অা)-এর দোয়ায বে রাinূলের বিষয় উল্লেたিিত হইয়াছে, তিনি হইত্তেেেন নবী



 দিবেন) জায়াতাংশ প্রস্গে হাসান (বসর্রী) কাতাদাহ, মুকাতিন ইবৃন হাইয়ান, আবূ মালিক

 তাৎপ্থ্য্য়্য পরম্প্পর বির্রৌী নহছ।

- ${ }^{\circ}$ •و আর্ব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রাí) বলেন- ويزنكيهم অর্থাৎ আর यিনি তাহাদিগকে একমাত্র আল্নাহ তা‘আলার প্রতি অনুগত বানাইবেন।
 তাহাদিগকে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্বক্ধে জ্ঞান দান কর্রিবেন। ইহাতে তাহারা ভাল কাজ এবং ন্যায় কাজ করিবে আর মন্দ কাজ ও অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকিবে। পরন্ত্র यিনি তাহাদিগকে আল্লাহৃর সন্তোষ লাড করিবার কার্যাবলী এবং তাঁহার অসন্তোষে পতিত হইবার কার্यাবनী সম্ধে্ধে জ্ঞান দান করিবেন। ইহাতে তাহারা তাঁহার সন্ত্তোষ লাভ করিবার কার্যাবলী করিতে এবং তাঁার অসন্তোষে পতিত হইবার কার্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।'
 তাহাই করিতে পারো; তোমাকে কেহ কোন কাজ হইতে বিরত রাখিতে পারে না। আর पুমি মহা প্রজ্ঞাবান; তোমার কথা ও কাজ হিকমতপূর্ণ: তাই তুমি প্রতিটি বস্থুকে যথাস্থানে স্থাপন. করিয়া থাক।


## ইবরাহীম (आ)-এর মর্यাদা

## 



O


১৩০. জার যে ব্যক্তি ইবরাহীমের মিল্লাত ইইতে মুখ ফিরায় (ঢাহা) মূর্খতাবশত বৈ নহে। এবং অবশ্যই आমি তাহাকে দুনিয়ার যুকে মনোনীত কंর্রিয়াছি আার আখিরাতে সে নিচয় নেককারগণের অন্তর্গত।
১৩১. যখন তাহার প্রহু তাহাকে বলিলেন, ‘অনুগত হও’; সে বলিল, ‘আমি নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের অনুগত ইইনাম।'
১৩২. जার উহার জন্য ইবরাহীম ঢাহার পুত্রকে ওসিয়ত করিলেন এবং ইয়াকূবఆ‘হে জমার পুত্র! নিচ্চয় আল্লাহ তা‘জলা তোমাদের জন্য ‘দীন’ মনোiনীতত করিয়াছেন। তাই তোমরা মুসলিম না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না।'



 পিতাসহ সমब সমাজই তাহার শত্র হইয় গিয়াছিন। এইজন্যে তহাদ্র পক্ষ ইইতে তাহার উপ্র নামিয়া आসিয়াহিল কচ্ঠের নির্याতন ও নিপীড়ন। তওইীদের সুতীত্র ভানবাসায় তিনি সবই সহিয়া গিয়াছিলেন। সত্তের প্রতি ঢাঁার গজীর ভালবাসার বর্ণনা প্রদান প্রসচ্গে আল্gাহ ত'आাना অनার্র বলিতেছেন :


"তে আামার জাতি! তোমরা যাহাদিগকে শগীক বানাও, উহাদিগকে শরীীক বানান্ন হইতে আমি নিচ্য় মুক্ত রহিলাম। आমি নিচ়্ে সেই সত্তার দিকে মুখ ফিয়াইলাম, বিনি জাকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি কর্যিয়াছে। आমি একমাত্র সেই সত্রার প্রি অনুগত হইনাম এবং অমি কোন্র্মে শির্ক করিব না।"

তিনি আরও বলিতেছেন :

"जার সেই সময়ঢি শ্মরণভোগ্য, यখন ইবরাইীম ন্বীয় পিতা ও জাতিকে বनिয়াছিন-जোমরা যাহািগকে ইবাদত কর্রিয়া থাক, आাি নিষ্য় তাহাদিগকক ইবাদত করা
 ফিরাইনাম।) নিচ্য় তিনি অচির্রেই আমাকে পথ দেখাইবেন।"

অনাত্র তিনি বলিতেছেন :


 কারণে, বে প্রত্রিত্রি সে ইতিপৃর্বে তাহাক্ প্রদান্ কর্যিয়াছিল। অতঃপ্র যখন তাহার নিকট
 নিবৃত্ত হইয়া গেন। নিচ্য় ইবরাহীম ছিন অতিশয় অনুগত ও ধ্ব্যশীল।"

তিনি আরও বলিতেছেন :

"নিশচয় ইবরাহীম ছিল বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ ও আল্মাহ্র প্রতি অনুগত এক ব্যক্তি। আর সে মুশরিকদের অন্ত্তুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্র নিআমতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সত্য পথ দেখাইয়াছিলেন। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং আখিরাতে সে নিশয় নেককারদের অন্তর্ডুক্ত থাকিবে ।"

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে শে, হयরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ এবং ন্যায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি আল্মাহ্ ভিন্ন সকল মনগড়া মা‘বূদের ইবাদতকে ঘৃণা করিতেন। তিনি আল্নাহ্ তা'আলার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।
 यাহারা দূরে থাকে, তাহারা স্বীয় মূর্থতার দরুন নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়া থাকে। বস্তুত, নিজ্েেের উপর তাহাদের উক্ত অত্যাচার হইতেছে জঘন্যতম অত্যাচার। কারণ, অন্য্র আল্লাহ্ ত'আলা (হयরত লুকমনের উপদেশ উল্লেখ প্রসস্গে) বলিয়াছেন ঃ

আবুল আলীয়া এবং কাচাদাহ বলেন :
 নাযিল হইয়াছে। তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন ত্যাগ করতত মনগড়া দীন অনুসরণ করিতেছে। আবুল আলীয়া এবং কাতাদাহর উক্ত অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখিত হইয়া থাকে :

"ইবরাহীম না ইয়াহুদী ছিল আর না নাসারা; বরং সে ছিল বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ এবং আল্লাহ্, প্রতি অনুগত; আর সে মুশরিকও ছিন না। নিশয় ইবরাহীমের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছে তাহার যথার্থ অনুসরণকারীরা। বিশেষত এই নবী এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। আর আল্নাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।"
 তাহাকে বলিল, 'আমার প্রতি অনুগত হও।’ সে বলিল, 'জগতসমূহেন মহা প্রতিপালকের প্রতি অনুগত ইইলাম।' এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাকৃতিক বিধান এবং শরীআতী’ বিধান উভয় বিধানে আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হইলেন।
 পুত্রদিগকে ইবরাহীমের ‘দীন’ আঁকড়াইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিন।’

 ইয়াকূব স্ব-স্ব পুর্রদিগকে দিল।

বস্তুত, হযরত ইবরাহীম.(আ)-এর উক্ত ওসিয়াত বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল। এ স্মপ্ধে অনত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিততেছেে:ঃ
 (ইবরাহীমের) পরেও বিদ্যমান থাকার কলেমায় পরিণত করিলেন।"

একদল বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত يـعقوب শক্দটিকে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় অর্থগত দিক দিয়া উহা শক্দের সহিতত ‘মা'ত্ফ’’ (সংযোজক অব্যয়) পদ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতাশশটির অর্থ হইতেছে এই : ‘আর ইবরাহীম স্বীয় পুত্রদিগকে এবং (স্বীয় পৌত্র) ইয়াকূবকে উক্ত দীন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে ঊপদেশ দিয়াছিল।। উক্ত কিরাআত ও অর্থ অনুসারে আায়াতাংশ দ্বারা প্রমািিত হয় যে, হযরতত ইয়াকৃব্ব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

- অবশ্য কুশায়রী বলেন-'হযরত ইয়াকূব (আ) .হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল্লেন। ইমাম কুরতুবী তাঁহার উক্ত অতিয়ত়টি উল্লেখ করিয়াছেন। এইর্রপ অडিম্যেতের পৃক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলে উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত্, উক্ত অভিমতের পক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত সারা (রা)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্গহ করিয়াছিলেন। আল্মাহ্ তা'আলা বলেন :
 (সারা (রা)-কে) ইসহাক এর জন্মগ্রহ সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান্ করিলাম এবং ইসহাকের পর जাহাদের পৌত্র ইয়াকূব জন্ম লাভ করিবে বলিয়াও তাহাকে সু-সংবাদ প্রদান করিলাম!"
 যেরূপে ب অব্যয় রহহিয়াছে, উহার পূর্বেও সেইরূপে ب অব্যয় ছিল।I টক্ত অব্যয়কে উহ্য করিয়া اسـحــاق শব্দিকে 'नসব’ সহকারে পাঠ করা হইয়া থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, ‘আল্লাহ্, ত‘‘আালা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং. ঢ़ঁহার ত্ত্রী হযরত সারা (রা)-কে তাঁহাদের জীবদশায়ই তাঁহাদের পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ) জন্মলাভ কর্রিবে" কলিয়া- সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন !’ এইর্রপ না হইলে হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধর নবীগণের মধ্য হইতে ওু হযরত ইয়াকূব (আা)-এর জন্মলাভ সম্পর্কিত সুসংবাদ প্রদত্ত হইবার পচাতে বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকে না। অল্মাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

এইরূপে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্র্রীয়মান হয় বে, হযরত ইয়াকৃব (আ) স্বীয় পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

## আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

 তাহাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক এবং ইয়াকৃবকে দান কর্নিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহার বংশে নবূওত ও কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম।"

এখানেও আল্লাহৃ ত‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত নিআমাত হিসাবে হযরত ইসহাক (আ)-এর সহিত হযরত ইয়াকূব (আ)-কে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্মারা প্রতীয়মান হয় বে, তিনি .হযরত ইবরাহীম (অা)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্থহণ করিয়াছিলেন।

এইর্গপে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় বে, হযরত ইয়াকূব (আা) হयরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মপ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন, আল্মাহ্ তাআলা বলেন :
 অতিরিক্ত নি‘আমাত হিসাবে ইয়াকূবকে দান করিয়াছিলাম।"

এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ দ্বারা প্রমাণিছ হয় বে, হযরতত ইয়াকূব (আ) হইতেছেন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মোতা। হযরত আবূ यর গিফারী (রা) হইতে বুঁথারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন-একদা আমি নবী কর়ীম (সা)-এর নিকট আরय করিলাম-হে আল্লাহ়র রাসূল! কোন্ মাসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে? নবী করীী (সা) বলিলেন-মস়জিদুল হার়াম সর্বপ্রথ্ম নির্মিত হইয়াছে। আমি আরয় করিলাাম-অতঃপর সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত় হইয়াছছ? ন়ীী. ক্রীম (সা) বলিলেন-অত়ঃপ̣র সর্বপ্রথ্ম বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হইয়াছে। অমি আর্র করিলাম-উভয়ের নির্মাণের মঞ্যে সময়ের ব্যবধান 'কত? নবী করীম (সা) বলিলেন-উভয়ের নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চল্মিশ বৎসর।

পূর্ববর্তী কিতাবসমৃহের উপরোক্ত ত়থ্য় এবং উপর্রোল্লেথিত হাদীসের রৃক্তব্য একত্অ করিলে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা‘বা ঘর নির্মিত হইবার চল্মিশ বৎসর পর হযরত ইয়াকুব (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস্ নির্মাণ কৃরিয়াছিলেন।

এই প্রসজ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে বে, ইমাম ইব্ন হাব্dান উপরোল্লেখিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করিয়াছেন বে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে মাত্র চল্মিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইমাম ইব্ন হাব্বানের উপরোক্ত ধারণা অন্য একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করিয়াছেন-হযরত সুনায়মান (আ)-ই বায়তুন মুকাদ্দাস সর্বপ্রথম নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাঁহার উক্ত ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরতত ইররাইীম (আ)-এর় যুগ শেষ হইবার কয়েক হাজার বৎসর পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগ আরশ্ট হইয়াছিল। হযরত সুলায়মান (আ) রায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাতা নহেন; বরৎ তিনি উহার পুনঃনির্মাতা ও সংস্কারক মাত্র। ইমাম ইব্ন হাব্বান তাঁহাকে উহার প্রথম নির্মাতা মনে করিয়াই হযরত ইবরাহীম (অা)-এর যুंগ এবং তাঁহার যুগের মंধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল বनिয়া ধারণা করিয়াছেন। কিন্ুু তাহার এই মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মূলত ঢাঁহাদের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর ; আল্মাহ্ অধিকতর জ্ঞর্নের অধিকারী।

কাছীর (১ম খও) -৯৫

जালোচ আয়াতাংশের শেশোক্ত কিরাআতের শেষোক্ত অর্থই বে সঠিক, উহার পক্ষে আরেকটি প্রমাণ রহিয়াছে। উহা এই বে, হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্রদিগকে যে উপদেশ প্রদদান বরিয়াছিলেন, উহা আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। স্বডাবতই বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতাংশ হযরত ইয়াকূব (আ) উপদেষ্টারূপে উল্লেখিত হন নাই; বরং তিনি এখানে উপদিষ্টরপপে উল্লেখিত হইয়াছেন।

㐿 बर्थाए তোমরা এই দীনকে সারা জীবন ধরিয়া आঁকড়াইয়া থাক। এইর্রপ করিনে আশ্শা করা यায়, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদিগকে উক্ত দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃত্যু দিবেন। কারণ, মানুষ সারা জীবন বেে দীনকে আঁকড়াইয়া থাকে, প্রায়শ দেখা যায়, সেই দীনে থাকা অবস্থায়ই সে মরে। আর ইহা নিষ্চিত বে, সে বে দীনে থাকা অবস্থায় মরে, সেই দীনের অনুসারী হিসাবেই সে কিয়ামতের দিন পুনরুথিত হইবে। আর আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম এই বে, যে ব্যক্তি নেক ও ন্যায় কাজ করিতে চাহে, তিনি তাহার জন্যে উহা আাসান করিয়া দেন। আল্লাহ্ ত'আলার উক্ত নিয়ম নিম্নোক্ত হাদীসের বিরোধী নহে ঃ
"नবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘এইর্রপ घটিয়া থাকে बে, মানুষ নেক आমল করিতে করিতে এত উন্নতি করে বে, তাহার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত় বা উ়া অপেকা কিছ্র অধিকতর পরিমিত স্থান ব্যবধান থাকে। এই সময়ে তাহার তাকদীর তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে বদ আমলে नিপ্ত হয় এবং দোযখে প্রবেশ় করে। আবার এইর্দপও ঘটিয়া থাকে যে, মানুষ বদ্দ আমল করিতে করিতে এত নীচে নাঁিয়া যায় বে, তাহার ও দোयখের মধ্যে মাত্র এক হাত"বা উহা অপেক্ষা কিছ্ন অধিকতর পরিমিত স্থান ব্যবধধাঁ থাকে। এই সময়ে তাহার তাকদীর তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে নেক আমলে লিপ্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।’

উক্ত হাদীসের বক্তব্য আল্লাহ্ তা‘আলার উপরোল্লেখিত নিয়মের বিরোধী নহে- এই কারণে বে, উক্ত হাদীস কোন কোন সনরে" "ঐইর্রপ বণ্ণিত হইয়াছে : ‘মনুষ দৃশ্যঁত নেক আমল করিতে থাকে।... ... এবং মানুষ দৃশ্যত বদ আমল़ করিতে থাকে ... ... ...।' এंত্দারা প্রমাণিত হয়, মানুষ নেক আমল বা বদ আমল যাহাই কর্রিয়া থাকে, তাহার তাকদীর্র উহার বিরোধী হয় না। যেমন আল্লাহ্ ত|'আলা বলেন :

"،ে ব্যক্তি দান করে আর তাকওয়ার পথ অবলম্বনন করে এবং সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমি তাহার জন্যে নেক কাজকে নিচয়. আসান করিয়া দেই। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সত্য বিমুখ হয় এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখান করে, আমি তাহার জন্যে‘ বদ কাজ্জকে নিশ্চয় আসান করিয়া দেই।".

উক্ত আয়াত় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্মাহ্ ত‘আলা মানুষের উপর তাহার নেক আমল বা বদ আমলের বিরো!ধী কোন তককদীর চাপাইয়া দেন না; বরং তিনি প্রত্যেককে তাহার নেক আমল রা র়দ আম়ন্ের উপকরণ যোগাইয়া তাহাকে নিজ ইচ্ঘা অনুসারে জান্নাত রা জাহান্নামের পথে চলিতে দেন।

## প্রত্যেকের কর্মফল তাহারই জন্য

##   

## 

১৩৩. ‘তোমরা কি ইয়াকৃবের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলে? যখন সে তাহার্র পুত্রকে জিজ্ঞাসা কর্রিল, আমার পর তোমরা কাহার ইবাদত করিবে?’ তাহারা জবাব দিল, ‘আমরা তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের একমাত্র প্রডুর ইবাদত করিব। আমরা ঢাঁহারই অনুগত।’
১৩৪. এই এক গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের উপার্জন তাহাদের জন্য আর তোমাদের উপার্জন তোমাদের জন্য। তাহারা কি কাজ করিত, তজ্জন্য তোমরা জবাবদিহী ইইবে ना।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বূ়ের প্রথম আয়াতে আল্নাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মুশরিক বংশধর আরবগণ এবং হযরু ইয়াকূব (আ)-এর কাফির বংশধর বনী ইসরাঈলগণের দাবীর প্রতিবাদে বনিতেছেন যে, 'ইয়াকৃবের মৃত্যুর স়ময়ে সে স্বীয় পুত্রদিগকে কি ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিল, তাহা কি তোমরা তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত থাকিয়া ऊ 欠িয়াছিলে? নিষয় তোমরা তাহার মৃত্যুর সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলে না। অতএব, তোমরা কিভাবে নিশিতক্রপে দাবী করিয়া থাক বে, ইয়াকৃব মুশ়রিক, ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? বস্তুত, মৃত্যুকালে ইয়াকৃব স্বীয় পুত্রদিগকে একমাত্র আল্মাহ্ তা‘আলার ইবাদত করিতে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি বনলিতেছেন-কোন ব্যক্তিই অপরের ভাল কাজে পুর্কৃক্তত বা মন্দ কাজে শাত্তি প্রাপ্ত হইবে না। অতএব, প্রত্যেককেই নিজের নাজাতের জন্যে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে হইবে। যে সকন পৃব্ব পুরুষকে তোমরা মুশরিক, ইয়াহুদী বা নাসারা বলিয়া দাবী করিত্ছেছ, তাহাদের ঈমান ও আমলে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার ইইবে না। নিজেদের নাজাতের জন্যে তোমাদিগকেই ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে হইবে। অতএব, আখিরাতে নাজাত পাইতে চাহিলে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে প্রবৃত্ত হও।

হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতৃব্য। এখানে দেখা যাইতেছে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসহাক
(আ)-এর সरिত হযরত ইসমাঈন (আ)-কেও হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর পিত্ত বলিয়া
 ঘটিয়াছছ। অর্থ্রৎ দूর্বল দিককে সবन দিকের মাধ্যমে ব্যক করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন-এখানে পিতৃত্যাক ‘পিত’' নাহ্ে অভিহিত করিবার কারণ 'তাগনীব'-এর নিয়ম প্রয়োগ


 नাল্মও जভিহিত কর্রিয়া থাক্ক ।'

মৃত ব্যক্তি মৃহ্যকালে পিতামহকে রাখিয়া গেলে উক্ত পিতামহ মৃত ব্যক্তির ভাইদিগকে ঢাহার স্প্প্তির উর্তরাধিকার নাড করিবার পথে মৃত ব্যক্তির পিতার ন্যায় অত্তরায় ইইবে কিনা
 आट়েশা (রা), হাসান বসরী, ঢউস, आज, ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ বিপুলসংখ্যক ফকীহ বনেন-হৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকিতে ব্যেপ ঢাহার ভাইগণ তাহার উত্তরাধিকারী হইতে

 ঊদ্লেখ করেন । উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (অা) হযরত ইয়াকৃব (অা)-এর পিতামহ হওয়া

 পিতামহ জীবিত থাকিলে তাহার ভাইণণণ তাহার পिতমহের সহিত তাহার টত্তারাíধিকায়ী হইবে। হযরত উমর (রা), হযরত টসমান (রা), হযরত আनী (রা), হযরত ইবনन মাসউদ্দ (রা), হयরত यায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) প্রমুখ বিপুল সংখ্যাক ফকীহ উক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছছন বनिয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুাষ্যদ উক্ত অভিমতকেই সঠিক বनिয়া গ্রহণ করিয়াছছন। বিষফ্যের ব্যাপার এই বে, ইমাম বুथারী (র) হয়ত ইব্ন


 করিব ইনশাজাল্gাহ ।
.


 প্ি অনুগত; আর ঢাহারা তাহারই নিকট্ট প্রত্যাবৃত্ত হইবে।"

সকन नবীর শরীীীত এক না হইনেও তাহদের সকলের দীন ‘‘ক’। অার লেই একটি


এ সম্বন্ধে আল্মাহ্ ত‘‘আলা অনাত্র বলিতেছেন ঃ

"আর আমি তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেের প্রতি এই ওহী পাঠাইয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।"

কুরআান মজীদের বিপুন সংখ্যক আয়াতে উপরোক্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এইর্রপে বিপুল সংখ্যক হাদীসেও উহা বর্ণিত রহিয়াছে। উহাদের একটি হাদীস হইতেছে এই :

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘আমরা নবীগণ সকলে (দীনের দিক দিয়া) পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সকনের দীন এক।

يَمْمَلُوْن -
আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই বে, উহারা হইতেছেন বিগত লোক সকল। তোমরা निজেরা নেককার না ইইনে এই সকল নেকককার বান্দাগণের সহিত ধংশগতত দিক দিয়া তোমাদের সম্পর্কিত হওয়া তোমাদের .কোন উপকার আসিবে না। কারণ, তাহাদের আমল তাহাদের উপকারে আসিবেে আর তোমাদের আমন তোমদের উপকারে আসিিবে। অনুক্রপভাবে তাহাদের.কার্य সম্ধক্ধেও তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিরুট জওয়াব়দিছী করিতে হইবে না। অতএব নাজাত পাইতে চাহিলে নিজেরা ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে প্রবৃত্ত হও $;$ ইহাই নাঁজাতের সঠিক পথ।'

হাদীস শরীফ বর্ণিত রহহিয়াছে : নবী করীম (সা) বनিয়াছেনন‘আমল যাহাকে পিছনে টানিবে, তাহার বংশ গৌরব তাহাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে "না।’ "
 ইয়াকূব এবং ঢাহাদের উত্তরসূরিগণ।’

## ইয়াহহদী-থ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি

##  

১৩৫. আর তাহারা বলিল, ‘তোমরা ইয়াহৃী, অথবা নাসারা হইয়া যাও, তাহা হইলে পথপ্রাল্ হইবে।’ ঢুমি বন, 'বরং ইবরাহীমের মিল্লাতই সুশ্পী্ট সত্য।'তিনি.মুশরিক দলভুক্ত ছিলেন না।'

তাফসীর : আয়াতের শানে নুযূল প্রসজ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়ঁর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাষ্মদ ও মুহাষ্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন সওরিয়া নবীী ‘করীম (সা)-কে

বলিল-‘আমরা <ে ধর্ম লইয়া আছি, উহা ছাড়া অন্য কিছুই হিদায়েত নহে। হে মুহাম্মদ! তাই তুমি আমাদিগকে অনুসরণ কর। আমাদিগকে অনুসরণ করিনে তুমি হিদায়েত লাভ করিবে।' ত্মেনি থ্রিস্টানগণও নবী করীম (সা)-কে তদ্র্পপ কবা বলিল। ইহাতে আল্লাহ্ ত‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

অর্থাৎ তোমরা বে. ইয়াহদী ধর্ম ও থ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আমাদিগকে আম্বান জানাইতেছ, আমরা উश্গ অনুসরণ করিব না; বহং আমরা সত-মিষ্যার মানদগ ইবরাহীমের দীনকে অনুসরণ কর্রি।





 ফत्यय, সে ব্যক্তিই হানীফ।

 ব্যক্তি |'

 বनिয়া ঘোবিত সকন বিয়়কে হারাম বনিয়া সাক্য দেওয়া, খত্না কর্木া ইত্যাদি সবই উক্ত সাক্ষের অন্ত্ডুক্ত।"

## মুসনমানদের বিশ্বাসের স্বর্রপ


১৩৬. তোমরা বল, «আমরা আল্লাহর প্রতি ও আমাদদর উপর যাহ়া অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর আর যাহা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহাদের উত্তরসূরীদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আর यাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রভুর তর় হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরও। আমরা তাহাদের মধ্য হইঢে কাহাকেও পৃথক করি না আর আমরা তাঁহার অনুগত্যে আ丬্মসমর্পণকারী।’

তাফমসীর ¿ আলোচ্য আয়াতে আন্লাহ্ তা‘আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ সবিস্তারে জানিয়া উহার প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনিতে এবং পূর্ববর্তী সকল নবীর প্রতি অবর্তীর্ণ বিষয়সমূহ মোটামুটিভাবে জানিয়া মোটাযুটিভাবে উহার প্রতি ঈমান আनিঢত মু’মিনদিগকে অদেশ দিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে আদেশ দিতেছেন-‘যাহারা আল্নাহ্র কতিপয় নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কতিপয়ের প্রতি কুফন্রী করে, তোমর! তাহাদ্রর ন্যায় হইও না; বরং ঢাঁহার সকল নবীর প্রতিই তোমরা ঈমান আন।’ এখানে আল্লাহ্ "তা‘আলা কয়েকজন নবীর নাম বিশেযভাবে উল্লেv করিয়া অন্য সকু নবীকে ‘নবীগণ’ শব্দের মাধ্যম্ম সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহারা আল্লাহ্ তা‘আলার কতেক্ক নবীর প্রতি ঈমান্ আতে এবং কতেকের প্রতি কুফুী করে, তাহাদের ঈমান ঈমান নহে। আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট উহার্র কোনই মৃল্য নাৗই। এ সম্বন্ধে তিনি অন্য্র বলিত্ছেন :

"याহারা আল্ধাহ্ ও ঢ़ঁহার রাসূলগণের প্রতি কুফরী করে আর আল্পাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহে এবং বনে আমরা একাংশের প্রতি ঈমান রাখি ও একাংশের প্রতি কুফরী করি আর উহার মধ্যে থাকিয়া একটি পথ বানাইয়া লইতে চাহে, তাহারা নিশ্চয় কাফির; আর আমি কাফিরদের জন্যে লাঞ্ৰনাকর শাস্তি নির্ধান্নিত করিয়া রাখিয়াছি।"

হযরত" আবূ হহায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্ সালিশিমা ইব্ন আব্দুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন্ आবূ কাছীর, আলী ইব্ন মুবারক, উসমান ইব্ন আমারাহ, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন-আহলে কিতাব (ইয়াহৃদী ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোকেরা ইবৃরানী ভাষায় তাওরাত কিতাব পাঠ করিয়া মুসলমানদিগকে উহার আরবী অনুবাদ তনাইউ। একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে বनिলেন-আহল্লে কিতাব সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত বিষয়সমূহহকে তোমরা বিশ্বাসও করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। তোমরা বলিও-আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং তিনি যাহা নাযিল করিয়াছছন, তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।...

হযর়ত ইব্ন आাব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে সাঈদ ইব্ন. ইয়াসার ও উসমান ইব্ন হাকাম প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঁউদ এ্ং ইমাম নাাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-নবী কর্রীম (সা) অধিকাংশ সময়ে ফজরের
任 राकआতে
 ইয়াকৃব (অা)-এর এ্মাশ পুত্র এবং তাহাদর বশশষষরণণ ।'

২লীল ইব্ন आহ্মদ প্রমুখ ব্যাখ্যাকার বােন-ইসমাঈল বংণশর বনী ইসমাঈলগণ বেভাবে
 বহ্বচন ইইত্ছে

 রাবী আল্নামা যামাযশারীর উপর্রাত্ত ব্যাখ্যাকে বিনা মন্তব্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উशাকে
 জতির গোন্রসমূহ।
 ‘তোমরা বল-আমরা আল্মাহ্র প্রতি, আমাদের উপ্র অবতীর্ণ গ্হৃ্হে: উপর আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকৃব-এর ঊপর जবতীণ গন্থের প্রতি এবং ইয়াকৃবের ব্শষরদদের


 করিয়া আল্লাহ্ ত'আানা অন্যার বলিতেছেন :

"তোমাদের প্রতি জাল্মাহ্র অতীতে প্রদত नि'অামাত স্বরণ কর; অখন তিনি তোমাদের

 অভিহিত করিয়াছ্ন :
 কর্রিয়াছি।"







হ্যর৩ ইবৃন্ন আব্মাস (রা) ইইতে ধারাবাiহকতাবে ইকরামা, সিমাক, ইসরাঈল, आসওয়াদ ইব্ন আমের, जাবূ নাজীদ দাকাক, মুহাম্দ ইবৃন জাফ্র আমবারী ও यাজ্ঞ্ঘাজ বর্ণনা
 ইসরাभ্ল জাতি হইতে প্রেরিত হইয়াছেন \& হয়রত নূহ (অ), হয়়ত হৃদ (অা), হযরত সালেহ
 (बा), হযরত ইসমাদन (অা) এবং হ্যরত মুহাম্মদ মুষ্তযা (সা)।



কাতাদাহ বলেন-‘আলোচ্ আয়াতে আল্লাহ् ত'অাनা তাহার প্রতি, তাহার্র সকন কিতাবের প্রতি এবং তাহার সকল নবীর প্রতি ঈমান आনিতে মুমিনদিগকে নির্দেশ দিয়াছছন।'
 কিতাব্দ্যের প্রি ওষ্যু ऊমান आনিতে আদদশ দিয়া ছন; কিষু, উश আমল করিতে আদেশ দেন

 করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বनिয়াছেন-ডোমরা তাওরাত, যবৃর এবং ইজীলের প্রতি ঈমান


১৩৭. यদি তাহারা তোমাদের মত উহাতে ঈমান আনে, ঢাহা হইলে তাহারা পথখ্রাপ্ত ইইল়। আর यদি তাহারা ফিরিয়া यায়, ঢাহা হইলে তাহারা পাপাচারে লিষ্ঠ হইল। অনন্তর শীঘ্রই आাল্লাহ তাহাদের জন্যে यথেষ্ট হইবেন। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।
১৩৮. আল্লাহর রঙ, আর আল্লাহ্র রঙের চাইতে উত্তম রঙ কি হইতে পারে? আর অামরা ঢাঁহারই ইবাদতগার।

তাফসীর : আল্লোচ্য আয়াতদ্ব্য়র প্রথম আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন-‘হে মুমিনগণ! আহলে কিতাব ও অন্যান্য ‘কাফির সম্প্রদায় যদি তোমাদের ন্যায় আল্মাহ্র কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কোন নবীর প্রंতি কুফরী না করে, তবে তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে।. আর .যদি তাহারা সত্যকে গ্রছণ না করিয়া মিথ্যাকেই আাকড়াইয়া থাকে, তবে তাহারা হিদায়েত হইতে দূরেই থাকিয়া যাইবে। হে মুহাম্মদ! আল্মাহ্ তাহাদের বিরুদ্ধে

[^23]তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের উপর তোমাকে জয়ী করিবেন; আর তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।'

নাফে‘ ইব্ন আবূ নাঈম ইইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন ইউনুস, ইব্ন ওয়াহাব, ¡ইউনুস ইব্ন আদ্দুল আ'লা ও ইंমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাফে’ ইব্ন আবূ নাঈম বলেন : একদা হयরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদখানা জনৈৈ খলীফার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল যাহাতে তিনি উহার ক্ষত্তিস্তস অংশ পুনঃপ্রস্তুত করাইয়া উহা সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে পরবর্তী রাবী যিয়দ ইব্ন ইউনুস প্রশ্ন করিলেন-লোকে বলে, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সময়ে উক্ত কুরআন মজীদখানা তাঁহার কোলে ছিল এবং


এই আয়াতাংশের উপর রক্ত পড়িয়াছিল। ইহা কি সত্য? নাফেে‘ ইব্ন আবূ নাঈম জবাব দিলেন : ‘আমি স্বচক্ষে সেই কুরআন মজ়ীদখানার এই আয়াতাংশ্রের উপর রক্তের দাগ দেখিয়াছি। উক্ত কুরআন মজীদূ. পুরাত্ন হইয়া গিয়াছিল়।’’’'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে য়িহাক বর্ণন়া করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)
 (নাথঈ) হাসান (বসরী), কাতাদাহ, যিহাক, আদ্দুল্মাহ্ ইব্ন কাছীর, আতিয়্যা আওফী, র্বী‘ ইব্ন আনাস় এবং সুদ্দী হইত্তে অননুরূপ ব্যাথ্যা বর্ণিত ইইয়াছে।
 আঁকড়াইয়া ধর অথবা عليك তোমাদের জন্য অপরিহাহার্য অথবী অনুরুপ অর্থ্র কোন ক্রিয়া

 স্বভাব ধ‘र्मকে (ইসলামকে) আঁকড়াইয়া ধর। '

কেহ কেহ বলেন
 আয়াতদ্বয়ের অর্থ হইতেছে : ‘তুমি বল, বরং আমরা সত্য-মিথ্যার মানদং গ্গকত্ণবাদ্দী ইবরাহীমের দীন তথা আল্লাহ্র দীনকে অনুসরণ করিব।’
 এমত়াবস্शায় উহা مـفـول مـطلق (সমধাতুজ কর্মকারক) হ্রিসাবে منصنوب (কর্মকারকের
 আমাদের অন্তরকে णাঁহার আনুগত্যের রঙে রঞ্জিত:কব্রিয়াছেন। বস্তুত উহা أُمَنَّا بـاللّه وْبـا



হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আশআছ ইব্ন ইসহাক প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা হयরত মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিল-হে আল্লাহ্র র্রাসূল! আপনার প্রভু কি রং লাগাইয়া থাকেন? হयরত মূসা (আ) বলিয়াছ্রে-‘-তোমরা আল্gাকে ভয় কর।' এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন-হে মৃসা! উহারা তোমার নিকট জিজ্ঞসা করিতেছে বে, আপনার প্রভু কি রং লাগাইয়া ঘাকেন? তুমি (উহাদিগকে) বলো-"্যাঁ, আমার প্রভু তাঁহার রংসমূহের মধ্য ইইতে লাল, সাদা, কালো এবং অন্য সকন রং লাগাইয়া থাকেন। অনুর্রপভাবে আল্মাহ্ ত‘আলা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ


উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম মারদুবিয়্যা টপরোক্তরূপে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديـث مـرفو ع) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহাকে হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সনদ সহীহ হইলে উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও যুক্তিসঞত। আল্লাহৃই অধিকতর জ্ঞানের জ্রিকারী।

## প্রত্যেকের কর্মফল তাহার নিজের জন্য

# (Irq)  

## 




## 


১৩৯. पুমি বল, ‘তোমরা কি আমাদের সজে আল্লাহৃর ব্যাপারে ঝগড়া কর্রিতেছ? তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলের প্রহু। আমাদের কাজের দায়িত্ত আমাদের আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমদের। আমরা তাঁহার জন্য নিবেদিত প্রাণ।’
280. 'ঢোমরা কি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ইয়াকৃব ও ঢাহাদের
 বেশী জান, না आা্লাহ বেশী জানেন? जহার চাইচে জালিম কে, বে ব্যক্তি াল্লাহর্ন ত্ন্ হইতে জাসা সাষ্য তাহার गামনেই গোপন কबে? জার আল্লাহ ঢোসাদের কার্यকनাপ সশ্পর্কে উদাসীন নহেন।'
28). ‘बই উম্মত অতীত হহইয়াছে। তাহাদের জন্য তাহাদের উপার্জন অর তেমাদের জন্য তোমাদ্র উপার্জন। ঢাহারা कি করিতিছেিন তাহার জন্য তোমরা জবাবদিহী হইবে ना।
 উত্তরে নবী করীম (সা)-কে শিখাইয়া দিত্ছেে বে, ঢুমি তাহািগকে বল- ‘তোমরা কি

 প্রতিপানক প্র। আমাদের এবং তোমাদের সকনেরই কর্তব্য একমাত্র তাহার প্রতি অনুগত হఆয়া এবং একমাত্র তাহারই ইবাদত কয়া। আর আমরা ভোগ করিব আমাদের কর্মফ্ল. এবং তোমরা ভোগ করির্বে তোমাদদর কর্মফ্ন। তোমাদর আমল আমাদিগকে বা আমাদদর আমল তোমাদিগকে কোন উপকার বা অপকার করিতে পারিবে না। অতএব আযাদের ও তোমাদ্দর সকলেরই কর্ত্য্য স্থীয় বিব্বেক প্রর্যোপ করিয়া উহার নির্দেশ অনুসারে চনা। আযরা তদনুসারে একমাত্র আাল্ধাহ্র প্রতি আনুগত্ত ঘোষণা কর্য়য়াছি;'

এইর্রপ অন্য় অল্মাহ্ অ'আনা বনিতেছেন :

"তथাপি यদি: তাহারা তোমাক্ক মিথ্যাবাদী রনে; তবে (তাহাদিগকে) বল-অামার আমন
 মুক্ত এবং , তোমাদের আমলের দায়িত্ণ হইতে আমি মুক্ত ’’

তিनि আরাও বनिすটিছেন :





 করিত্ছে? অথচ তিনি আমাকে সঠ্বিক. পথ দেখাইয়াছেন।

তিনি আরও বলিচেছেন :



















 জার লে মুশরিকদদর অত্ভ্রুক্ত ছিল না।"

তাই आद्वाश् বলেন :

 জালিম কে ইইতে পার?"

হাসান বসরী বােন-ইয়াহ্দী ও নাসারাগণ তাহদ্দের কিতাবে পড়িত বে, দীন হইঢেছে


 করীী (সা)-এর आগমনের পর ইয়াহ্দী ও নাসার্木াগণ উক্ত তথ্য গোপন কর্রিত।
 जবগ্ত রহিয়াছ্রন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কার্ফ্যু যথাযথ প্রতিদান প্রদান করিবেন। অতএব, এখনও সত-বিদ্দেষ ত্যাগ করিয়া দমান ও আনুগচ্যের পথ গ্রহণ কর।’
 তোমাদের কোন ঊপকার করিবে না; বহং তোমাদর উপকার করিবে তোমাদের নিজ্ব নেক आমন।' অতএব, অখিিাতে দোযখ হইঢে বাঁচিতে চাহিলে এবং আল্লাহ্ ত'জালার অলেব

 পাनন কর্রিয়া চन।

বস্তুত, ఆ্যুাত্র কোন নবীর সহিত সস্পর্কর ল্যীখিক দাবী কর্য়য়া কেহ পার পাইবে না-তাহা ছাড়া আা্gাহর্র ব্রে কোন নবীকে অন্বীকার করা সকন নবীকে অষ্থীকার করার শামিল। বিশেষত সমণ মানব ও জ্রিন জতির জন্য নিখিন সৃষ্টির প্রতিপানকের প্রেরিত নবীকুন



जानिए नास भारा সमाउु



[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    

[^1]:    
     সর্বশশষ বারে নবী করীম (সা)-কে তিনাওয়াত করিয়া খনাইয়াছিলেন।
    
     এতদভিন্ন উহার आরও জর্থ রহিয়াহে। যथাস্থানে উহা বর্ণিত হইয়াছ্।। এক্ষেত্রে সেই সকন সৃরাকে
    
    

[^2]:    ১. মৃল বর্ণনায় এই স্থলে ‘সত্তর বার’ উজ্জৈখিত থাকার সশ্জাবনা রহিয়াছে।

[^3]:     निभ্য্যাছিলেন।

[^4]:    3. প্রকৃতপক্ষে ইমাম বূখারী 'লেখকবৃন' এর পর্রিবর্তে লেখক শদ্দটি ব্যবহার কর্রিয়াছেন। লেখক শব্দটি ঘারা
    
     শির্রোনামেও হयরত यায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ডিন্ন অन্য কোন লেখকের आলোচনা করেন নাই। जতঃপর
    
     ইমাম বৃখারী आলোচ পরিচ্মেদে Ө্দু হযরতত যায়দ ইব্ন ছবিিত (রা)-এর আলোচ্না করিতে চাহিয়াছেন।
    
     তিनि বनिয়াছেন- নবী কর্ীী (সা)-এর নেখকগণের মধ্যে ছিলেন भুলাফায়ে রাশেদীন, যুবায়র ইবৃন আওয়াম, সাঈদ ইব্ন আস ইবৃন উমাইয়ার পুడ্র্য় খালিদ ও আবান; হানयाना ইবุন রবী আল আসাদী,
     ইব্ন রাওয়াহা।
[^5]:    ১. কোন কোন बাহলে ইলম মনে করেন বে, হযরত উবাই ইব্ন কাব (রাা) বা৷্যা হিসাবে এই সকল শদ্দ - উচ্চারণ কর্রিতেন। ক্ত্নু কোন রাবী ভুলে উशাকে কুর্রান মজীদের জংশ মনে করিয়াছেন।

[^6]:    ১. এইश्रcে কেহ কেহ وجاءت سكرة الحق بالـموت পড়েন बইই্রপ তিলাওয়াত বির্রল। উश প্রমাণিত নহহ।
    

[^7]:    2. 'সূরা’ শব্দ দ্বারা ইযরত আয়েশা (রা) যে সমণ্ব ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণী না বুঝাইয়া একটি মাত্র সূরা ‘সূরা 'মুদ্দাসসির’কেই বূঝাইতে চাহিয়াছেন- ইহাই অধিকতর যুক্তিসগত। কারণ, উক্ত সূরা সম্পূর্ণরূপ্রে অবিচ্চ্ছিজাবে নবূওতের প্রথম দিকে নাযিন ইইয়াছিন। উशাতে তাবনীীগে দীনের আদেশ এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রহিয়াছে। উহার পৃর্বে ‘সূরা আলাক’-এর মাত্র পাচটি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে তাবनীগে দীনের আদেশ ছিন না।
[^8]:    
    
    
    
    
    
    

[^9]:    
    
    

[^10]:    ১. ইমাম বুখারী সম্বক্ধে ইমাম ইব্ন কাছীরের উপরোক্ত ধারণা প্রকাশ করা এবং উহার উত্তর দিতে চেষ্টা করা ভুল। কারণ, ইムম রুখারী সেইর্রপ দাবী করেেন নাই। আলোঘ হাদীস দ্বারা কুরআন মজীদ মুখস্থ ক্রতে উহা হিফাজত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। কুরआন মজীদ দেথিয়া পড়া অপেক্ষা উহা মুখস্ত পড়া অধিকতর শ্রেয় অথবা অশ্রেয়, উহা দ্বারা উহার কোনটিই প্রমাণিত হয় না। ইমাম নুখারীও আলোচ্য হাদীস দ্বার্যা উহার কোর্নটি প্রমাণ করিতে চাহেন নাই। কুরআন মজ্জীদ মুখস্থ করিবা: মাধ্যমে উহা হিযাজত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্যেই তিনি উহা এই স্থiল বর্ণনা করিয়াছেন।

[^11]:    ১. ইমা ইব্ন কাছীর (র) আলোচ্ হাদীসের ঝে ব্যাথ্য বর্ণনা করিয়াছেন, এবং প্রসक্ণত বান্দাকে ভুলিয়স যাওয়া
    
    
    
    
    
     'অামিই ভুলিয়া গিয়াছি' তবে উহা অন্যায় ইইবে না,- ইইতে পারে না। কিত্ু অপরাধী মনে নিজের
     'आমি অবহেনাডরে आমাকে ভুনাইয়া দিয়াছি!' তাই आানাচ হাদীসে নবী ক্রীম (সা) বनिয়াহ্ন-
     কারণ, লে নিজেই ঢে নিজকে ডুলাইয়া দিয়াছে। ইহই উক্ত হাদীসের সঠিক ও প্রকৃত তাৎপর্য।
    
    
    

[^12]:    ১. মূन রিওয়ায়েন্টিতে হযরত জুনদুব (র̃l) বলেন-

    اخر ع عليل ان كنتت مسلمـا لـما قــت عنـى او تـال بن تجالسنى

[^13]:    
    
    

[^14]:    
     इই্য়ए় তাহ: अবধারিত সত।

[^15]:     আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর নহে।＇

[^16]:    

[^17]:    
    
    

[^18]:    ১．তাফনীরে ইব্ন কচ্ইীরের বিভিন্ন সংস্কর্ণণ রাবীর বর্ণনা উপরোক্তরূপেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীরের অন্থে রাবীর বর্ণনা নিস্নোক্ত గ্রপে বর্ণিত রহিয়াছে। কাসিম ইব্ন রবীঅাহ বলেন，একদা আমি
     बनिनाय－সাইদ ইব্ন সুসাইয়োব উইাকে

[^19]:    

[^20]:    
    
    
    
    

[^21]:     ইতিপৃর্বে বর্ণিত এ রিওয়ায়েডে পাচঢি পাহাড়ের নাম রহহয়াহে।

[^22]:    ১. কোন কোন সংক্করণ এই স্থানে ইবৃন ওহাব এর পরিবর্তে "আবৃ ওহাব" লিখিত রহিয়াছে। উহার টীকায় निখিত রহিয়াছে-"ইনি নবী করীম (সা)-এর পিতা আব্দুল্মাহর মাতুল ছিনেন। ইনি একজন শরীফ ও সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন।'

[^23]:    ১. প্রথম নবী হयরিত আদম (आ) সহ দশজন হয়। রাবী সষ্ভবত ভ্রেলে উহা উক্নেখ ক़রেন নাই। তাহা ছাंড়া রাবী হয়ত খ্যাতনামা দশজনের কথা বলিয়াছেন। অথ্যাতদের সংখ্যা আরও বেশী।
    কাছীর (১ম ચঙ্)——৯

