# তাফসীরে ইবনে কাছীর शृंढ़स्त चल <br> (পঞ্জে, বষ্ঠ ও সণ্ণ পারা) 

# ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) 

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফাক্রাক
অনৃদিত


ইসল্গমিি ফাউণ্ডেন

তাফসীরে ইবনে কাঘীর (তৃতীয় খল)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈন ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আাখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯৭
ইফা প্রকাশনা : ১৬৮৮/৩
ইফা গ্ৰন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0023-x
প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১
চতুর্থ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম দোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলাামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগৗও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৬০০.০০ (ছয় শত) টাকা
TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (Ist Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535

March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 600.00; US Dollar : 18.00

## মহাপরিচালকের কথা

মহাপ্ণন্থ আন-কুরআান সর্বশ্ষষ্ঠ ও সর্বশষ নবী হযরত মুহান্মদ (সা)-এর উপর অবতীণ এক অনন্য মুজিযাপৃর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহা্রন্থ অত্ত্ত তাৎর্যপূর্ণ ও ইপ্তিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশান জাগার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানু<্বের ইহকানীন ও পরকানীন জীবনসম্শৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্নিথিত হয়ান। বস্তুত আলকুরজানই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্রদত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূণ্ণ ইসনামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতত মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্ভুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমন করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শদ্দচ্য়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌষ্বক বৈৈশিষ্যুস্পন্ন, ইহ্পিতময় ও ব্যজনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সষ্বব হয়ে ওঠঠ না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলক্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সপ্ধলিত তাফস্সীর শাল্রের উদ্বে। তাফসীর শাঙ্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূন উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুর্ান ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞ ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োপ করেছেন ધৰং মহাপ্মন্থ আন-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিকাকে বিপ্ববাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর প্রন্থের অধিকাশ্প প্রণীত হয়েছে আরনী ভাষায়। ফলে বাংলাভাবী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মনুষ यাতে মাতৃভাযার মাধ্যন্ম পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই নক্ষ্যে ইসनाমিক ফাউভ্ভেশন আরবী ও উর্দু প্রত্তি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ডরযোগ্য তাফসীর গ্রন্रসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিc্যে যাচ্ছে। ইতিম্ষধ্যে অনেকণুলো প্রসিদ্ধ তাফসীীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাযায় রচিত তাফসীর গ্রন্থণেনোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’ মৌলিকত, স্বচ্হত, আলোচ্নার গভীরত এবং পুজ্খানুপুর্য বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্থন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্থন্থে আল-কুরআনেরই বিড্ন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের

আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞ ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্ৰন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, ‘এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।’ আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকেক ‘সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্মাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খত্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফার্দক। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্গের তৃতীয় সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে यাঁরা গুরুত্পূপূ অবদান রেথেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্নাহ আমাদের সকনকে এই তাফসীীর গ্থেন্নে মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

## প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’-এর সকল থজ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। ঢাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী. পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র). প্রণীত এই অনুপম গ্গন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। প্বু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফার্রক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্থন্থটির প্রথম খত্েের তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থ্থ রয়াযাল সাইজে প্রকাশ করা হল্লো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাম্মক প্রচেষ্ঠা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ৰ্রটি কারও চোঢে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংক্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউড্ডেশন

## গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফ্যি আল্লামা ইযাদুদীন আবুল ফিদ্দা ইসমাঈল ইব্ন উয় ইব্ন কাছীর জাল-
 স্জ্রাত্ত শিক্ষিত পরিবার্ জনন্ঘহণ করেন। ঢাহার পিতা শায়খ आবূ হাফস শিহাবুদীন উমর (র) লেখানকার থতীবে আাय পদ্দ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাঁার জ্জেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওशাব (র) সমসাময়িককালে একজন খ্যাতনামা आলিম, হাদীসবেতা ও তাফস্সীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র য়যনুদীন ও বদর্র্দীন লেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোঢা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান-জগতের উজ্ঘ্বন জ্যোতিষ স্বজ্পপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়cে ৭০৩ হিজরীতত তিনি পিত্হারা হন। তথন তাঁহার অগজ শায়খ जাবদুল ওशাব তাহার অভিভবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার অপ্জর সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি ঢৎকানীন শ্রষ্ঠতম শিস্কাকেন্দ্র বাগদাদ্দ উপনীত হন। ঢাহার প্রাथমিক শিক্ষপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাত শায়খ जাবদুল उহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি





খ্যাত্নামা হাদীস শাশ্রবিদ ‘মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক’ ইবৃন শাহনা হাজ্জারের

 ইবৃন ইয়াহিয়া जান-ज़ামিদী, ঈসা ইবনুন মুতইম, মুহামাদ ইবৃন যিয়াদ, বদরুদ্ীন মুহাম্মদ
 শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন आহমদ ইবনन তায়মিয়া जান-হাররানী, आল্ধামা হা্বি কামানুদীন यাহবী ও আল্লামা ইমাদূদীন মুহামদ ইবনুম্ সিরাজ। তন্মধ্য্য তিনি সর্বাষিক শিষ্ষালাভ করেন ‘তাহীীবুল কামাन’ প্রণেত সির্রিয়ার মুহাদ্দিস আল্পামা হাফিয্য জামানুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন
 পরিণয়সূడ্রে জবদ্ধ হন। অতঃ9র বেশ কিছুকাল তিনি শ্ধ্রের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহার রচিত
 করেন। ফলে হাদীসশাד্ত্রের প্রিটি ক্ষেত্রে তাহার অগাধ পাত্তিত অর্জিए হয়।

শায়ুুল ইসলাম ইমাম ইবন ঢায়মিয়া (র)-এরর সান্নিখ্যেও তিনি বেশ কিছুকান অধ্যয়নরত ছিলেন। তাহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপক্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম जাবুল ফ下াহ দাবুসী, ইমাম জালী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাহাকে মুহাদিস হিসাবে স্বীকৃতি দান পৃর্বক হাদীসশাশ্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহবৃন্দের নিকট হতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসनিম জাহানের অপ্রত্দ্ন্দ্দী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা-সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্য খুবই বিরল। হাদীসশাক্ত্রে তো তিনি ‘হাফিযুল হাদীস’-এর মর্যাদায় ভৃষিত হইয়াছিলেন।। তেমনি আরবী ভাষায় তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি।

ইমাম ইব্ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীযী অত্ত্তত্ত উঁূ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত ইইল। -

আল্মামা হাফি্য জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন :
"शাফিয জালালুদ্দীন মিযयীর সান্নিষ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীসশাד্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্ধামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন :
"হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে ঢাঁহার অসাধারণ পাত্যি ছিল।"

হাফিয জাবুল মাহাসিন হুসায়নী দাম্যশকী বলেন :
"ফিকহশাশ্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীস শাম্ত্রের ‘রিজাল’ ও. ‘ইলাল’ প্রসক্গে ঢাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ম ও সুগভীর।"

হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন :
হাদীटসর ‘মতন’ ও ইতিহাসশাঞ্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হইললন ইমাম ইব্ন কাছীর।"

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযयাক হামयা বলেন :
"ইমাম ইব্ন কাছীর সমণ্ণ জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।"

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন :
"ইমাম ইব্ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকহশাশ্র্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞানশাম্শের পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন :
"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিয, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্ী •ও বহ্মুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়থ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন :
"ইমাম ইব্ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতন হাফিয ছিলেন।"
হাফিয ইব্ন হুজায়ী বলেন :
"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতন ম্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের ত্দাখদ্ধি নিক্রপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"
"আল্মামা হাফি্য ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের мরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন :
"হাদীসের মতন ও রিজালশাম্ত্রের পঠন ও অধ্যয়ন্নে তিনি অহ্হিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁাহার উপস্থিত বুদ্ধি ও শ্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল।. তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয় ব্যক্তি। জীবদ্দশায়ই তাহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্মে তাঁহার সমপ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য ওস্তাদ আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তিকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ শিক্ষিয়তনদ্দয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্তন্ত পরহেযগার ও ইবাদত্খযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশখুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ন, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ-আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী ঢাহাকে ‘উত্তম রসিক’ বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্মামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ হওয়ায় এবং দীর্ঘদিনের সান্নিষ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে চাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মুতাবিক ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে শাবান, বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ঢাঁহার মৃত্যুর পর ঢাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান আলকারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মাদ আল-কারশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম জাহানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীর রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :
১. আত-তাকমিলাতু ফী মা’রিফাতিস-সিকাতি ওয়ায-যুজাফা ওয়াল-মাজাহিন ঃ ইহা রিজালশাস্শ্রের (বর্ণনাকারী-বিশ্লেষণ) একখানি নির্ভরযোগ্য গন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গন্থে আবদুর রহমান মিযযীর ‘তাহযীবুল কামাল’ ও শামসুদ্দীন যাহাবীর ‘মীযানুল ই‘তিদাল’ গন্থের সম্বয় ঘটিয়াছে।
২. আল হাদ্যু্যু ওয়াস-সুনানু ফী आহাদীসিল মাসানীদে ওয়াস-সুনান ঃ গ্রন্থখানি ‘জামিউল মাসনীদ’ নামে খ্যাত। এই গ্গন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বন, মুসনাদে বাययার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়াতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।
৩. মানাকিবুশ শাফিঈ : এই গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।
8. তাখরীজু আহাদীসি আদিল্মাতিত-তাম্বীহ;
৫. তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব;
৬. শারए্ সহীহিল বুখারী : বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে ত্ু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।
৭. আল-আহকামুন-কাবীর : অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও ‘কিতাবুল হজ্জ’ পর্যন্ত লেখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।
৮. ইখতিসাব্রু উলূমিন হাদীস : ইহা আল্লামা ইবনুস--সালাহ রচিত ‘উলূমুল হাদীস’ নামক উসৃন্েে হাদীস গ্থন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্থন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।
৯. মুসনাদুশ শায়খায়ন ঃ ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।
১০. আস-সীরাছুন নাবূবিয়াহ : ইহা রাসূল (সা)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।
১১. আল-ফাসनু ফী ইখতিসারি সীরাতির-রাসূল : ইহা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।
১২. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।
১৩. মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লি ইমাম বায়হাকী ঃ ইহা ইমাম বায়হাকীর ‘কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।
১8. রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ : খ্রিস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।
১৫. রিসালা ফী ফাযাইলিল কুর্ান ৪ ইহা তাফসীর ইব্ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।
১৬. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল : ইহাডে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর ‘মুজাম’ ও আবূ ইয়ালার ‘মুসনাদ’-এর হাদীসগুলিণ ইহাতে সংতোজিত হইয়াছে।
১৭. আন-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ঃ এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির তুরু হইতে ঘটিত ও ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমৃহের ব্র্ণনা এবং পরে রাসৃলুল্লাহ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন ইইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐ্রতহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেশে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঊপস্থাপিত হইয়াছে।
১৮. তাফসীর্রুল কুরআনিল কারীম ঃ ইহাই‘ তাফসীরে ইব্ন কাছীর’ নামে খ্যাত।

## সবিনয় নিবেদন

অশেষ প্রশস্গা লেই রাহমানুর রাহীমের, বিনি কলমের সাহাব্যে আমাদিগকে শিখাইলেন जার অজানাকে জানাইয়া জৗধারপুরী হইচে জালোর জগতে পপৗছছইয়া দিলেন। অজম্র দর্রা ও সালাম সেই মহান রাসৃন (সা) ও তাঁহার आল-আসাব্রের উপর, যাঁহার হিদায়াত ও শাফ"আাত আমাদদর ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পৃর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদিগার! আমার কাজকে সহজ কর আর ঢাহ সুসস্পন্ন করার ঢাওফীক দান কর।

সবেমাত তাফসীরে ইবনে কাছীরের বংানুবাদ্দের তৃতীয় খী প্রকাশিত হইন। এখনও
 পারার ঢাফ্সীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পারাভিত্তিক গ্রস্থনা ছ্ছারা খঙ্খলির কলেবরে সমতা সৃষ্টি সহজতর হয় ও এতদ্দেশের পঠন-পাঠন ও বিভজানে এই পহ্যাই সাধারণত অনুসৃত হয় বলিয়া অামি উহা কর্রিয়াছি। আশা করি পাঠকন্ণও ইহা পসন্দ করিবেন।

 এইসব র্রুটি-বিম্যুতি সংশ্শাধিত হইবে। এতবড় গ্রন্থের প্রথম সংপ্রণণণ এই তাড়াহড়াজনিত
 রरহिয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্ব্র আমি যাঁহদের প্রত্যক ও পরোক সহরোগিতা পাইয়াছি তাহা
 অনুবাদ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম ও সহকারী পরিচালক জনাব আবদুস সামাদ্র কাছে আমি বিশেষভাবে ঋনী। আল্ধাহ পাক ঢাহাদের সকলের ইহ ও পরকাनीন জাया দান কর্নন, ইহাই আমার बকাত্তিক আার্থনা।

পরিশেশে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্বদ্থে যাহ কিছু কৃতিত্, ঢাহার সবৗুকু
 একমাত্র খাপক जামিই। এই অধম বাদ্দার পারলৌকিক মুক্তির জন্য जাল্লাহ গাফুকুর রহীম এই নগণ্য কাজট্টেক বাহনা হিসাবে কবূল কর্নন, ইহই আমার একমাত্র মুনাজত। आমীন-ইয়া রাব্মাল জালাभীन!

## সূচিপত্র

যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ ..... ২১
হারাম উপার্জন ও হালাল ঊপার্জন ..... ৩৯
কবীরা ওনাহ বর্জনে সগীরা ওনাহ মাফের আশ্বাস ..... 8)
নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা ..... ৬b
মাতাপিতা সহ সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ..... q৮
কৃপণতার নিন্দা ও দান-থয়রাতের প্রশংসা ..... ৮৬
মহানবী (সা) অন্যান্য উম্মাতের সাক্ষী ..... b৯
তায়াম্মুমের শরীআতসম্মত বিধান ..... ৯৮
তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার কারণ ..... ১১৯
শিরক ব্যতীত সকল পাপ ক্ষমার যোগ্য ..... ১২৪
ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্থহ ..... 28२
আমানতদারী ও ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ ..... 289
আল্লাহ, রাসূল ও খলীফার আনুগত্য ফরয ..... j( )
মতবিরোধের সমাধান কুরজান সুন্নাহ দিবে ..... ১৬১
রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারী মুমিন নহে ..... ১৬১
আল্লাহ্-রাসূলের অনুগতদের স্তর ..... ১৬৭
যালিমের বিরুদ্ধে মযলূম্মের জিহাদ ..... ১৭৫
কুরআন নিয়া গবেষণার আহ্াান ..... 26ヵ
সালাম প্রদান প্রসক্গ ..... ১৯৩
ইসলামে সক্ধি ও মৈত্রী মুক্তি ..... 々००
অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফ্ফারা ..... ২০৫
জিহাদের ময়দানে যাঁচাই-বাছাই ..... ২২০
মুজাহিদ ও অমুজাহিদের পার্থক্য ..... ২२8
হিজরতের প্রেরণা ..... ২২৯
কসর নামাযের বিধান ..... ২৩৬
সালাতুল খাওফের বিধান ..... ২৪৩

## ১2

সালাত ও যিকরের নির্ধারিত সময় ..... ২৫২
তওবার তরুত্ব ..... ২৬০
শয়তানের ঘোষণা ..... ২৬৫
দাম্পত্য সম্পর্কের বিধি-বিধান ..... ২৬৯
নিজের বিক্ক্ধে হইলেও সত্য সাষ্শ দিতে হইবে ..... ২৯৮
কাফির-মুনাফিকের সংসর্গ বর্জন অপরিহার্য ..... vo১
মযলূমের মন্দ বলার অধিকার ..... ৩ゝ৭
আল্মাহ্ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারীরা কাফির ..... ৩২০
ইয়াহূদীদের অভিশষ্ঠ হওয়ার কারণসমূহ ..... ৩২২
ঈসা (আ)-কে শূনী দেওয়া হয় নাই ..... ৩২৫
ঈসা (আ)-এর অবতরণের হাদীসসমূহ ..... ৩৩○
রাসূলগণের সংখ্যা ও নাম ..... ৩৬১
ত্রিত্বাদ্দের নিন্দা ..... ৩b-
কালালার মাসজালা ..... ৩b8
প্রতিশ্রুতির তুরুত্ম ..... ৩৯8
নিরাপত্তা প্রদত্ত মুশরিক ভিন্ন যে কোন মুশরিক হত্যা বৈধ ..... $80 \cup$
সার্বজনীন ইনসাফের নির্দেশ ..... 80৫
মৃত জীব হারাম হওয়া ..... 80৬
শিকারী কুকুরের শিকারের মাসআলা ..... 8১১
নুসুব, ইস্তিকসামে আযলামের হুকুম ..... 8১৯
আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম-এর তাৎপর্য ..... 8২৩
কুকুর হত্যার নির্দেশ ..... 8৩২
শিকারী জীবের ভক্ষিত জীবের মাসআলা ..... 8৩৩
আহলে কিতাবের খানাপিনা বৈধ ..... 880
উযূ ও তায়াম্মুমের আহকাম ..... 88৬
পদদ্বয় ধৌত করা ফর্য ..... $8 ৫ 8$
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্র অবদানসমূহ ..... 8৬৬
হাবীল ও কাবীলের বৃত্তান্ত ..... 8৯৭
নরহত্যা হারাম ..... ©
ডাকাত ও হাইজ্যাকারের দণবিধি ..... ৫১৬
চের্যব্ত্তির শাস্তি ..... 808

## ১৩

তাওরাতেও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ ছিল ..... ৫8२
কুর্ান অনুসারে শাসন না করা কুফর ..... ৫8२
বিভিন্ন অপরাধের দণবিধি ..... ৫৫8
অন্য জাতির রচচত বিধি－বিধান গ্রহণ অবৈধ ..... 『い
মুমিনের বৈশিষ্টাবলী ..... 890
আল্লাহৃর দলের বিজয় নিশিত ..... ৫१৫
উম্মতে মুহাম্মদীর তিহাত্তর ফিরকা ..... ৫৯い
রাসূলের নিরাপত্তার দায়িত্ আল্মাহ নিয়াছেন ..... ৫৯৭
বনী ইসরাঈলগণ নবীদের অভিশণ্ড জাতি ..... பou
মুমিনদের কঠোর শত্রু ইয়াহূদী ও মুশরিক ..... ৬マ०
নাসারারা মুমিনদের প্রতি নমনীয় ..... ৬২০
ইসলামে：বৈরাগ্য অবৈধ ..... ৬マ१
মদ，জুয়া，আনসাব ও আযলাম হারাম ..... $৬ 80$
মদ হারামের হাদীসসমূহ ..... ৬8৩
মুহরিমের জন্য শিকার অবৈধ ..... ৬くく
মুহরিমের শিকারের কাফ্যারা ..... ৬くく
সমুদ্রের শিকার বৈধ করা হইয়াছে ..... ৬৬৬
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন নিষিদ্ধ ..... ৬१8
বাহীরা，সায়েবা，ওসীলা ও হাম－এর পরিচয় ..... ৬৮২
ওসীয়াতের সাক্য প্রদান ..... ৬৯々
জ্ঞানের ব্যাপার আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা ..... १०Ј
ঈসা（আ）－কে প্রদত্ত নিআমতরাজি ..... ৭০৩
খাঞ্চা অবতরণ ..... १०৬
আল্gাহর প্রশ্নের জবাবে ঈসা（আ） ..... 939
উশ্ষতে মুহাশ্মদীর প্রতি সুসংবাদ ..... ৭২২
সত্যানুসারীদের পুরস্কার ..... ৭২৩
সূরা আনআমের ফयীলত ..... ৭२৫
প্রত্যেক নবীর রোজ হাশরে এক－একটি হাউয থাকিবে ..... १৩৫
মঙ্গলামগল আল্মাহর হাতে ..... १ง৭
প্রাণীজগতে সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হইবে টিড্ডি ..... ৭৫৬
নাফরমানদের জন্যে পার্থিব সম্পদের দ্বার উনুক্ত ..... १৫৮
নাফরমান ধনী অপেক্ষা ফরমঁবররদার দরিদ্র মর্যাদাবান ..... १५১
ওুনাহগার মুমিনের জন্য সুসংবাদ ..... ৭৬8
সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র ..... ৭৭৩.
ছোট মৃত্যু ও বড় মৃত্যু ..... ११৮
প্রত্যেক মানুষের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশেতা ..... १८o
চার প্রকারের পার্থিব শাস্তি ..... १৮২
সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ ..... १७৫
শিংগায় ফুঁ প্রদান প্রসন্গ ..... ৭৯৯
আল্লাহ ব্যতীত কেহ গায়েব জানে না ..... ৭৯৯
ইবরাহীম (আ)-এর শিরকবিরোধী যুক্তি ..... bゝ२
নবুওয়াত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের প্রাপ্য ..... ৮২২
মুমিনের বৈশিষ্ট সালাতের সংরক্ষণ ..... b৩৬
আল্লাহ দৃষ্টির অগমা ..... b৫৫
কুরআন ধারণ ও অনুসরণের নির্দেশ ..... b-wo
কাফির-মুনাফিকের শপথ অবিশ্বাস্য ৮৬৭

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই অন্থের প্রাণপ্রবাহ, সেই মরহুম শায়খ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের

মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত।

# তাফস্সীরে ইবনে কাঘীর 

তৃত্তীয় খণ্ড
$-৩ / 心$

# সূর্গা निসা 



> দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাদ্র ।


وِنْ

28. "जার নাগ্রীর মধ্যে তোমাদের অধিকারুহ্ত দাসী ব্যতীত সকন সধবা ঢোমাদের

 সপ্পর্কের জন্য নহে। তাহাদ্রর মধ্যে याহাদিগকে তোমরা সखোগ করিয়াছ, ঢাহাদের
 ইইলে তাহাতে রোমাদের কোন দোষ নাই। बাল্gাহ সর্বఱ, প্্ঞাময়।"

তাফ্সীর ः জাল্লাহ ত'‘ালা বनিয়াছছন :

আরান নারীদের মধ্যে সকন সধবা ্ত্রীলোক তোমাদের জনা নিষিদ্দ। কিম্ু তোমদের দক্ষিণ হহ্ত যাহাদের মালিক হইয়া যায়, তাহাদের ব্যতীত।'

जর্থাৎ তোমাদ্রে জনা সকন বিবাহিতা নারীকে হারাম করা হইয়াছহ। একমাত্র লেই দাসী ব্যতীত ব্যে সকন কুমাীী দাসীদhর তেমরা অধিকারী হইয়াছ। जাহদের সন্গে সংগম করা বৈধ।
 বলেন ঃ বনূ আওতাস গোত্রের এক শ্রীলোক দাসী হইয়া আমার অধিকারে আলে। তাহার স্বামী

ছিন। তাহার স্বামী থাকায় তাহার সহিত সহবাস করিতে আমি ইত্তত করিতেছিলাম। আামি গিয়া রাসূনूন্মাহ (স)-কে ঘটনাটি বলিনাম। অতঃপর আাল্মাহ ত'অালা এই আয়াতটি নাযিন কর্রে :

অর্থাৎ ‘তোমাদের দক্কিণ হৃ্ত যাহাদ্রর অধিকারী হইয়াছ্,, তাহাদের ব্যতীত নারীদদর মধ্যে সকন বিবাহিত নায়ী তোমাদের জন্য নিষ্প্দ্;

অতঃপ্র এই জায়াতের ভায্য অনুয়ায়ী আমি ঢাহার সন্গ culd সস্পর্কে পবৃত্ত হই।
 সাঈদ খুদরী (রা) হইতে আবূ অালকামা ও তাহার নিকট হইতে অাবূ খনীল বর্ণনা কর্রিয়াছ্ছন।

जन্য সূত্রে অবূ থनীन...... जাবূ সাঈদ দूদরী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াহ্ন।
ইমাম जাহমদ (র)...... অাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, অাবূ সাঈদ খুদরী
 সকল নাযীীর স্বামীরা ছিল মুশরিক। সাহাবারা এই সকল দাগীর স্বামী রহহিয়াছ বলিয়া তাহাদ্র সচ্গে ভৌনচর্চা ও সংগম করা হইতে বিরত থাকেন। जতঃপা ইহার প্রেক্কিতে এই আয়াতটি नायिन হয়।

নাসাঈ, जাবূ দাউদ এবং মুসলিম...... সাঈদ ইব্ন জবূ উরওয়া হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াহ্ন। তবে মুসলিম ও ৩বা কিমুটা বেশি বলিয়াছছন। কাতাদার সনদদ হামাম ইব্ন ইয়াহিয়ার সৃত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণা করিয়াছ্ন। তিরমিযীী (র) বনেন়, হাদীসটি উত্তম বটে, তবে কাতাদা হইচে হাম্মাম্রে রিওয়ায়াত ব্যতীত আবূ আলকামার অন্য কোন রিওয়ায়াতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সাঈদ ও ৩'বাও এই ধরনেন মভ্যব্য করিয়াছ্নে। জাল্gाহই ভালো জানেন।

তাবারানী (র)...... ইব্ন জাব্বাস (রা) হইচে বর্ণনা করেন বে, ইহা খায়বার যুদ্ধ বব্দীণি সষ্বা মহিনাদ্রের সম্পর্কে অবতীর ইইয়াছু।

পৃর্ববর্তী মनীबীদের একটি দল এই जায়াতের মর্মে বলেন বে, দাসীদিগক্ক বিক্রি কর্যিয়া দেওয়াই ইইন স্বামীীী পক্ক হইঢে তাহাদিগকে ঢালাক দেওয়া।

ইব্ন জারীর (র)...... মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, মুগীরা (রা) বলেন :
 উত্তরে তিনি বলেন, আবদদদ্লাহ (রা) বনিয়াছ্ন বে, উহাদ্রর বিফ্রি করিয়া দেওয়াই উহাদের তানাক। অতঃপর তিনি এই আয়াতঢি পাঠ করেন :
 উহাদিগকে বিক্রি কর্যিয়া দেওয়াই উহাদের জন্য ঢালাক সমভুল্য। তবে ইহার সনদ্দে ছেদ রरহহয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র).....ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণনা কর্রে बে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যখन কোন সধবা দাসীকে বিক্রি করা হয়, তখন তাহার ভৌাাঈ ব্যবशার্রে বেলায় जाহার প্বামী অ<েক্ষ তাহার মনিব অধিক অধিকাীী হয়।

সাঈদ (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, কাতাদা (র) বলেন ঃ উবাই ইব্ন কাব (রা), জাবির ইব্ন জাবদুল্নাহ (রা) ও ইব্ন জাব্মাস (রা) বলেন, তাহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই তাহাদর জনা তানাকতুল্য।

ইবุন জারীর (র)...... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইবৃন জাব্বাস (রা) বনেন : পাচভাবে সধবা দাসীদ্রের তানাক হইয়া থাকে : ১. তাহািিগকে বিক্রি কর্রিয়া দেওয়া; २. आयाদ করিয়া দেওয়া; ৩. দান করিয়া দেওয়া; ৪. অব্যাহতি দান করা এবং ৫. তাহদের্র স্বামী কর্তৃক তালাকপ্পাধা হওয়া।


 ইহার অন্ভ্ভুক্ত নয়। কেননা উহাদিগকে বিক্রি করিয়া দিলেই উহাদের তালাক হইয়া যায়।

মুআাপ্মার (র) বনেন : হাসান বসরীও এইর্পপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া (র)...... शাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন :


এই আয়াতংশ্রে ভাবার্থ হাসান বসরী (র) বলেন, यদি সধবা দাসীদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়, ঢাহ হইলেই ঢাহাদের গ্রি তালাক বর্তায়।

आওফ (র)...... হাসান বসরী (র) হইচে বর্ণনা করেন : সষবা দাসীদিগকে বিক্রক্র করিনিেই তাহাদের প্রতি তালাক বর্তায় এবং সষবা দাসীর স্বামীকে বিক্য় কর্রিয়া ঝেনিলেও তাহার দ্ঘরা जানাক হইয়া যায়। যাহা হউক, এ ব্যাপারে মোটমমুিভিবে ক্য়েকজন বিশিষ্ট পৃর্বসুরী মনীবীর অভিমত তুলিয়া ধরা হইন।

অবশ্য বর্তমান ও পৃর্ব্রেকা জমহ্র आনিম ইহার বিরোেী। তাহারা বলেন, দাসীকে বিক্রি করিয়া দিলেই সষবা দাসী তালাক্পাধা হয় না। কেনना ক্রেত হইন বিক্রেতার প্রিনিধি। সে
 มানিকনা স্বত্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যের মালিকানা স্বতৃাধিকার রহিত হয়। তাহদের দনীল

 দেন। তখन কিত্ুু এই জাयाদ করা দ্ঘারা তাহার স্বামী মুগীস (র্যা)-এর সহিত ঢাহার বিবাহ বাতিন হইয়াছিন না; বরং রাসুলুন্बাহ (সা) ঢাহাকে বিবাহ পর্তিষ্ঠিত র্যাখা বা ভাংগার পৃর্ণ স্বধীনত দিয়াছিলেন। ফলে হযরত বার্রীরা (রা) বিবাহ ভাহা বা বাতিল করাই পসন্দ কর্রিয়াছিনেন। ঘটনাচি খুব প্রসিদ্ধ। यদি বিক্র্য বা জাयাদ কর্রিয়া দেওয়ার দ্ঘারা তালাক পতিত হইত, তবে হयরত বার্রীরা (রা)-কে র্াাসূন্লাহ (সা) কর্তৃক বিবাহ প্রতিষ্ঠিত র্রাখা না রাখার

স্বাধীনত দেওয়া হইত না। ইহ দ্ঘারা এই কথা বুমা যায় বে, বিক্র্যেরের মাধ্যাম দাসীদদর বিবাছ ভপ্পিয়া যায় না। তাই বলা যায়, এই আয়াতে কেবল সেই সকন নারীর কथা বলা হইয়াছহ याহািিগকে যুক্কের যাঠঠ হইতে বন্দী করিয়া আানা হইয়াছে। জাল্ধাহই ভালো জানেন।
 রমণীণণ। অর্থাৎ ‘:ণাবব্ত্ত মহিলাগণ তোমাদের জন্যে হারাম, বে পর্যন্ত বিবাহ, সাক্ষী, মাহর ও অভিভাবকদ্দের সশ্মতির মাধ্যমে তাহাদের একজন, দুইজন, তিনজন বা চারজন্নর আবব্রু অধিকারী না ইইরে।

 एযরত উবায়ূদ: (রা) বলেে ঃ आयाদ নাগীী চারাটির বেশি বিবাহ করা হারাম। তবে দাসীদ̆র

 निर्দেশ।’

অর্রাৎ অা্ઘাহ ত‘জালা এই নির্দেশ লিথিয়া দিয়াছেন বে, তোমাদের ঊপর চারটি কর্রিয়া বিবাহ করা জাল্যে। সুতরাং তোমরা এই সীমা অত্ক্র্ম করিও না। আর ইহাই তোমাদ্রু জন্য एরब।
 করা তোমাদের জন্য আল্মাহর নিদ্দেশ।

 राরাম।

 नाরীকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছ্, উহাদের ব্যতীত সকন নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হানান হইল। আতা (র) সহ অনেকেই এই অর্থ কর্রিয়াছেন।
 বিবাহ করা হারাম। এই অর্থী মূল আয়াতের সহিত ততটা সামঞ্জস্যপৃর্ণ নহে। মৃলত আত (জ) বর্ণিত ভাবার্থ弓 সঠিক।
 অধিকানীী হইবে।

উল্লেখ্য বে, এই আায়াতশশঢি ঢাহদদরর দনীন, যাহারা বলেন বে, একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করা জায়েय এবং তাহাদেরও দনীন, याহারা বলেন, ইহা একটি আয়াত দ্বারা হানাল इওয়া বুঝায়. অন্য जায়াত দারা জাবার হারাম হওয়া বুঝায়।

অতঃপর আা্লাহ তাজালা বনেন ঃ

‘তোমরা তাহাদিগকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করিবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে, ব্যাভিচারের জন্যে নহে।' অর্থাৎ তোমরা তাহাদিগকে অর্থ্রে বিনিময়ে বধু হিসাবে চারটি পর্যন্ত লাভ করিতে পার। তবে দাসী গ্রহণের বেলায় নির্ধারিত কোন সংখ্যা নাই। অবশ্য তাহাও শরীআতের বিধানসম্মত ইইতে হইবে। তাই আল্মাহ তাআালা বলিয়াছেন, ‘বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্লেশ্যে, ব্যভিচারের জন্যে নয়।’

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

‘তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে: তাহার নির্ধারিত হক দান করিবে।' অর্থাৎ যাহাদিগকে ভোগ করিবে, তাহাদিগকে ভোগের বিনিময়ে মাহর দান করিবে। যथা আল্মাহ তা‘আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘কিক্রপপ তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে ? অথচ তোমরা পরশ্পরে একে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করিয়াছ।’

তিনি আরও বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা খুশিমনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মাহর প্রদান কর।’
অন্য্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তোমরা স্ত্রীদিগকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ, তাহা হইতে কিছ্ ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জন্যে ‘ৈধ নয়।’

এই আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্মারা মুত‘আ বিবাহের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে ইহা জায়েय ছিল ও পরে ইহা রহিত করা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) সহ আলিমদের একটি দল বলেন ঃ মুত'আ একবার বৈধ করা হয়, কিন্তু তাহাও রহিত করা হয়। মোট কথা দুইবার বৈধ করা হইয়াছে এবং দুইবার রহিত করা হইয়াছে।

অপর একদল বলেন ঃ ইহা কয়েকবার বৈধ করা হয় এবং কয়েকবার রহিত করা হয়।
আলিমদের অন্য একটি দল বলেন ঃ ইহা একবার বৈধ করা হইয়াছিল এবং পরে ইহার বৈধতা রহিত করা হয়। অতঃপর ইহাকে বৈধ করা হয় নাই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ সাহাবাদের একটি দল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে উহা জায়েय রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র) হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উবাই ইব্ন কা‘ব (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) এবং সুদ্দী প্রমুখের কিরাজাতে রহিয়াছে :

কাছীর——/8

## 


মুজাহিদ (র) বনেন ঃ ইহা যুত্আ বিবাহ সস্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিষু জমহ্রে এই

 (রা) বলিয়াছেন बে, রাসুলূন্মাহ (সা) খায়বার যুদ্পের সময় যুত'অা বিবাহ করিতে এবং পালিত গাধার গোশত খাইতে নিমেষ করিয়াছ্ন।

রবी...... সাব্রুরা ইব্ন মা’বাদ জুহানী (রা) হইতে সহীহ মুসনিমে বর্ণিত হইয়াছে বে, সাবুরা ইব্ন মা'বাদ জুহানী (রা) বলিয়াছেন ঃ তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূনুল্gাহ (সা)-এর সল্পে যুদ্ধ করিয়াছেন। ত্খন রাসূলুল্মাহ (সা) সকল জনতাকে নক্ষ্য কর্রিয়া বনিলো ঃ হে লোক
 ত'আলা কিয়ামত পর্যত্ত উহা হারাম বনিয়া ঘোষণা কর্রিয়াছেন। তোমাদ্দর যাহাদের নিকট এই ধরনের ত্রী রহিয়াহে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। তবে এই ব্যাপারে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, উशা হইতে কিছুই গ্রহণ করিব্রে না।

মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে বে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহ বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছিলেন। ফিকহ এবং আহকামের কিতাবসমূহে এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচ্না হইয়াছে।

অতঃপর জান্নাহ তাআালা বলেন :

‘তোমাদ্র কোন পাপ হইবে না যদি মাহর নিধ্বারণের পর তোমরা পরুশ্পরে সষ্গত হও’’
এই আয়াত দ্বারা যাহারা মুত‘আ বিবাহ উট্mেশ্য নেন তাহারা অর্থ করেন বে, যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবে, তখন পুনরায় বিনিময় বৃদ্ধি করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়ায় কোন পাপ নাই।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইচ্ম করিনে পৃর্ব নির্ধারিত মাহরের পর মেয়াদ লেষ হওয়ার পূর্বে লে
 यদি বিनिময়ের লেই বেশি অশশটা নির্ধারিত করে নেয়, তবে লে নেয়াদও বৃদ্ধি করিয়া নিতে পারিবে।

আলোচ আয়াতাংশশর ভাবার্থ্থ সুদী (র) আরও বলেন : यদি মেয়াদ লেষ হওয়ার পৃর্বে বিনিמয় বৃদ্ধি না করে, তবে মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুযোগ বিনষ হইয়া যায়। এই পরিহ্থিত্তি লে शৃথক হইয়া যাইবে এব: এক ঋতুকাन অপেক্ণ কর্রিয়া স্বীয় গর্ণাশয়াক্ক পবিত্র করিয়া নিবে। পবিজ্রতার পর আবার চূক্তির সুযোগ সৃধি হইবে। উল্লেখ্য বে, ইহারা একে অপরের উઉ্রাধিকারী হয় না।

পক্মাত্তরে যাহারা বনেন, ইহা দ্দারা মাহর নির্ধারণণর কथা বনা হইয়াছ্, ঢাহারা ইহার


তাহাদের মাহর দিয়া দাও খুশি মনে।' তবে মাহর নির্ধারিত হইবার পর যদি স্ত্রী তাহার সমস্ত প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর কাহারও কোন পাপ নাই।'

ইব্ন জারীর (র)...... সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বনেন ঃ হাযরামী (র) বলিয়াছেন, লোকজন নিজেরাই মাহর নির্ধারিত করিয়া থাকে। অবশ্য মানুষের দরিদ্রি হইয়া যাওয়ারও সষ্ভাবনা থাকে। ইহা বলিয়া তিনি বলেন, এই অবস্থায় যদি ত্ত্রী তাহার প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহাতে কোন পাপ নাই। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ ইইল, তাহাদিগকে পুরাপুরি মাহর দিয়া দেওয়া। অতঃপর তাহাদিগকে তাহার সক্গে বসবাস করার অথবা পৃথক থাকার স্বাধীনতা প্রদান করা।

পরিশেবে আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘নিশফয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও গৃঢ় রহস্যবিদ।’
إِنْ اللَهَ كَانْ عَيْمْتًا حَكِيْمُا.
মোট কথা, ইহার বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবनীর মধ্যে ভে সূক্ম তত্ত্ব ও নিপুণ কলা-কৌশল রহিয়াছে, উহার রহস্য সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

২৫. "তোমাদের মধ্যে কাহানও জাযাদ ঈমানদার্র নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা ঢোমাদ্রে অধিকারহুত্ত ঈমানদার নাগ্রী বিবাহ কর্রিবে। जান্ঞাহ ঢোমাদের ঈমান সস্পর্কে পর্ষিজ্ঞাত। তোমর্木া একে অপর্রেন সমান। সুত্রাং ঢাহাদিগক্কে ঢাহাদের মালিকের্র
 গহণকার্রিণীও নহে, ঢাহাদিগ্কে ন্যায়সংগত্যাবে ঢাহাদের মাহর প্রদান কর্রিবে। বিবাহিতা হওয়ার পর यদি ঢাহারা ব্যডিচার করে, তরে ঢাহাদ্রু শাস্তি আযাদ নারীর অর্ধ্ধক;
 তোমাদের জন্যে মছল। জাল্વাহ wমাপরায়ণ, প্রম দয়ানু।"

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ তা‘লা বলেন :

 বিবাহ করার।

ইব্ন ওয়াহাব (র)...... রবীআ (র) হইতে বর্ণনা করেন यে,
 হইল বাসনা। অর্থাৎ দাসীর প্রতি যখন বাসনা জাগ্রত হইবে, তখন তাহাকে বিবাহ করিবে।

তবে ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম এই মত উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

## 

'সে ব্যক্তি তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করিবে।’
অর্থাৎ যাহার অবস্থা উপরোক্তর্দপ হইবে, সে তাহার অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্মাহ তাআলা সকলের অবগতির জন্যে বলেন :
‘আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তোমরা পরস্পর এক।’
অর্থাৎ সকল কার্যের যথার্থ রহস্য ও গোপনীয় ব্যাপার তাঁহার নিকট প্রকাশমান। অথচ মানুষের জ্ঞানে রহিয়াছে কেবল কোন জিনিসের বাহ্যিক দিক।
 অনুমতিক্রুম বিবাহ কর।’

ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, মনিব হইল দাসীদের অভিভাবক।. তাহাদের অনুমতি ব্যতীত দাসীদের বিবাহ সাধিত হয় না। অনুক্রপভাবে দাসদেরও মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ খদ্ধ হয় না। যथা হাদীসে বর্ণিত আছে, বে দাস তাহার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী। আর যদি কোন মহিলা কোন দাসীর অধিকারী হয়, তবে দাসীকে সেই মহিলার অনুমতিক্রমে এমন কোন ব্যক্তি বিবাহ দিবে যে সেই মহিলাকেও বিবাহ দিবার অধিকার রাখে।

কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে শে, 'নারী যেন নারীকে বিবাহ না দেয় এবং নারী যেন নিজে বিবাহ না বসে। সেই নারী ব্যভিচারিণী বে নিজে নিজে বিবাহ বসে।'
 মাহর প্রদান কর।' অর্থাৎ খুশিমনে তাহার্গিগকে মোহরানা দিয়া দাও। তাহারা দাসী বলিয়া তাহাদিগকে হেনা বা অবজ্ঞা করিও না।
 থাকিবে।' এই অর্থ করার কারণ হইল্ল বে, পরবর্তী বাক্যে আল্নাহ তা‘আলা বলিয়াছেন : ' ' غ
 'তাহাকে লে তাহার সন্রে ব্যাভিচার করা হইতে বিরত র্াাথার চেষ্যা করে।
 यেन ना इয় !
 यাহাদিগকে ব্যভিচার্রের প্রতি জাহবান কর্রিলে তাহারা এই নোংহ্রা ও অভিশশ্ কর্ম হইতে

 পুরুব্রের সর্গে মেনামেশা করে এমন মহিনা।

হ্যরত জবূ হূায়রা (রা), মুজাহিদ, শা'বী, যাহহহক, আত খুরাসানী, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, সুকাতিন ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী (র) প্রমুথও এই অর্থ করিয়াছ্ন।

হাসান বসরী (র) বলেन ঃ উহার অর্थ হইল গোপন সभী।
যাহ্হাক (র) বলেন ঃ আলোচ্য বাক্যাংশের ভাবার্থ হইল, গোপনে নির্দিষ কাহারও সঙ্গে
 করিতে নিচেখ করিয়াছেন।

অতঃপর आা্লাহ ত'অাनা বলেন :


जর্থাৎ অতঃপর घখন তাহারা বিবাহ বধ্ধনে আসিয়া যায়, তখন যদি কোন অশ্পীল কাজ করে, তবে তাহাদিগকে স্বাধীন নারীদ্দর অর্ধেক শাষ্তি ছোগ করিতে হইবে।'
 লোয়াদ-এ ভ্রের দিয়া পড়িতে হইবে। তখন ইহার কর্ত উঘ্য থাকিবে।

ज্মেনি ইহার অর্থে ব্যাপারেও দুইটি মত রহহিয়াছে। একটি অর্থ হইল ইসলাম।
আবদুলাा ইব্ন মাসউদ (রা), ইবৃন উমর (রা), आনাস (র্রা), आসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ, যির ইব্ন হ্বায়শ, সাঔদ ইব্ন জুবায়র, আত, ইব্রাহীম নাখদ, শা'বী ও সুদী (র) ্রমুখ হইতে এইส্পপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। যুহীী (র) কর্ত্, একটি ছেদযুক্ত সনদ̆ হযরত উমর ইবৃন খাতাব (রা) হইতে অইজ্রপ অর্থ বর্ণনা করা হইয়াহে। ইমাম শাফিছ্দ্র অভিমতও ইহা এবং অধিকাংশ আলিমও এই মত পোষণ কর্রেন

ইবุন आবূ হাতিম (র)...... आলী ইবৃন आাূ णািব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আनী ইবৃন


 চাবুক মারা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হাদীসটি বর্জণীয়। আমাদের কথা হইল, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার সনদের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় ‘রাবী’ রহিয়াছে। তাই ইহা দলীল হিসাবে পেশ করার অযোগ্য।

কাসিম ও সালিম বলেন : احصـان মানে সতী-সাধ্পী হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং পবিত্র ও বিনয়ী হওয়া। কেহ বলিয়ার্ছেন, ইহা বলার মূখ্য তাৎপর্য হইল, বিবাহ করা। ইহা ইইল ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, তাউস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান ও কাতাদা (র) প্রমুখের উক্তি।

আবূ আলী তাবারী (রা) স্বীয় কিতাব ইযাহ-এ ইমাম শাফিঈ (র) হইতেও এই অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আবুল হাকাম ইব্ন আবদুল হাকীম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) বর্ণনা করেন ঃ احصـان الامـة (অর্থ হইল আयাদ ব্যক্তির সক্গে দাসীর এবং इওয়া।

ইব্ন জারীর (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে স্বীয় তাফ্সীরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম ও নাখঈ এবং শা‘বী হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, উপরোক্ত পঠনরীতিদ্দয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন, এক অর্থ নয়। অর্থাৎ $\mathfrak{j}$-এর উপর পেশ দিয়া পড়িলে অর্থ ইইবে বিবাহ করা। আর i-এর উপর যবর দিয়া পড়িলে অর্থ হইবে ইসলাম গ্রহণ করা। আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) স্বীয় তাফ্সীরে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

তবে এখানে বিবাহ অর্থই অধিক সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা আন্নাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাথে না, সে তোমাদের অধিকারযুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদিগকে বিবাহ করিবে।’

দেখা যাইতেছে যে, এই আয়াতে মু’মিন দাসীদিগকে বিবাহ করার কথা বলা হইয়াছে। অতএব বলা যায় বে, অর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু জমহূরের মতে উপরোক্ত উভয় অর্থ্থে মধ্যে জটিলতা বিদ্যমান। তাহারা বলেন, কোন দাসী ব্যভিচার করিলে তাহার জন্য পঞ্চাশ চাবুক বিধান রহিয়াছে। হউক সে মুসলিম অথবা কাফির এবং বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা। অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অবিবাহিতা দাসীর কোন শাস্তি নাই।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযোেের একাধিক উত্তর রহিয়াছে। উত্তরদাতারা বলেন যে, প্রকাশ্য অর্থ ভাবার্থ্থে উপর অপ্রগণ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, অবিবাহিতা দাসীর শাস্তির ব্যাপারে

একাধিক হাদীস আসিয়াছে। তাই আমরা ইহার ভিত্তিতে আয়াতের্র ভাবার্থের উপর প্রকাশ্য অর্থকে প্রাধান্য দান করিয়াছি।

มুসলিম (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) ঢাঁহার ভাষণে বলেন ঃ হে জনমগ্তলী! নিজেদের দাসীদের উপর শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর, তাহারা বিবাহিতা হউক কিংবা অবিবাহিতা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাসী ব্যভিচার করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। সেই সময় দাসীটি নিফাসের অবস্থায় ছিল। আমি ভয় করিতেছিলাম, ইহার উপর এই অবস্থায় হদ প্রতিষ্ঠা করিলে মরিয়া যায় কি না। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহার অবস্থা জানাইলে তিনি বলেন, ভালই করিয়াছ। সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হদ মওকূফ রাখ।

আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ (র) তাঁহার পিতা হইতে এইটুকু অতিরিiক্ বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ যখন নিফাস হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে, তখন তাহাকে পঞ্চাশটি চাবুক মারিবে।

হযরত আবূ হৃরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ণ্গনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের দাসী যদি ব্যভিচার করে এবং উহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে নির্ধারিত সংখ্যক চাবুক মার! অতঃপর তাহাকে লাঞ্ছনা গজ্জনা করিও না। দ্বিতীয়বার यদি ব্যভিচার করে, তবে তথনও তাহাকে নির্ধারিত সংখ্যক চাবুক মার। কিন্তু তাহাকে শাসন গর্জন করিও না। অতঃপর যদি সে তৃতীয়বার ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে একগুচ্ছ চূলের বেণীর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া দাও।

মুসলিমের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, 'তৃতীয়বার যদি সে ব্যভিচার করে, তবে চতুর্থবার যেন অবশ্যই তাহাকে বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়।

মালিক (র)...... আবদুল্নাহ ইব্ন আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবীআ মাখযূমী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আইয়াশ ইব্ন আবূ রবীআ মাখযূমী (র) বলেন ঃ কয়েকজন কুরায়শ যুবককে উমর (রা) রাষ্ট্রীয় কয়েকজন দাসীর সহিত ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। আমরা তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশটি করিয়া মাবুক মারি।

যাহারা বলেন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহার কোন শাস্তি নাই; তাহাদের পক্ষের উত্তর হইল বে, অবিবাহিতা দাসীদিগকে শাস্তি দেওয়া হয় কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের উক্তি উদ্ধূত হইয়াছে। তাউস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ উবাইদ, কাসিম ইব্ন সালাম, দাউদ ইব্ন আলী যাহিরী (র) প্রমুখও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঢাঁহারাও আয়াতের ভাবার্থ্থে আলোকে ইহা বলিয়াছেন। মূলত আয়াতের ভাবার্থ্রের ইশ্তিতও এইদিকে। অধিকাংশ আলিমই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকাশ্য অর্থ্থে উপর ভাবার্থকে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে।

হযরত আবূ হরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ-এর বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্নাহ (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, যখন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করে, তখন তাহার হকুম কি ? রাসূলूল্লাহ (সা) বলেন ঃ यদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে একতুচ্ছ চূলের বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ তিনি তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পর বিক্রি দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, আমার ঠিক মনে নাই। সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন শিহাব (র) আরও বলেন : মুসলিমের নিকট الضـنيـر এর অর্থ হইল الحيلـ অর্থাৎ রশি।

মোটকথা তাঁহারা বলেন যে, এই হাদীসে অবিবাহিতা দাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয় নাই। তবে আয়াতে বিবাহিতা দাসীদের শাস্তি নির্ধারিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের শাস্তি হইল আযাদ বিবাহিতা নারীর অর্ধেক ।

অতএব দেখা যাইতেছে বে, এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

উহা হইতে স্প্টতর হাদীস হইল হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)...... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইব্ন অা্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ‘কোন দাসীর উপর হদ্ নাই যে পর্যন্ত না সে বিবাহিতা হয়। যখন সে স্বামী গ্রহণ করিয়া বিবাহিতা হইইবে, তখন তাহার উপর স্বাধীন বিবাহিতা নারীর অর্ধেক শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।'

আবদুল্মাহ ইব্ন ইমরান আবিদী ও ইব্ন খুযায়মা (র)......সুফিয়ান (র) হইতে মারফূ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন খুযায়মা (রা) বলেন ঃ এই হাদীসটিকে মারফূ বলা ডুল। মূলত হাদীসটি মাওকূফ। কেননা ইহা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যক্তিগত অভিমত। আবদুল্ধাহ ইব্ন ইমরানের হাদীসে বায়হাকীও ইব্ন খুযায়মার অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হইল যে, হযরত আলী (রা) এবং হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দুইটি একই ঘটনার মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন দুইটি হাদীসমাত্র। দ্বিতীয়ত, আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটির বহু উত্তরও রহিয়াছে যথা :

এক. হাদীসদ্বয়ে বিবাহিতা দাসীদেরকে তুলনা করার দ্বারা উভয় হাদীসের মধ্যে আরো ঘনিষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে।

দুই. কোন কোন রিওয়ায়াতে نليقم عليها الحد এই বাক্যাট নাই। তাই বলা যায়, এই বাক্যটি প্রক্ষিপ্ত।

তিন. এই হাদীসটি দুইজন সাহাবী হইতে বর্ণিত। পক্ষান্তরে উহা মাত্র আবূ হরায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত। অতএব একের মুকাবিলায় দুই-ই প্রাধান্য পায়। উপরন্তু আব্বাদ ইব্ন তামীমের চাচা হইতে আব্বাদ ইব্ন তামীমের সনদে মুসলিম্মের শর্তে নাসাঈও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন তামীমের চাচা ছিলেন বদরের শহীদ এক ভাগ্যবান সাহাবী। তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, যদি দাসী ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে চাবুক মার; আবার যদি ব্যভিচার করে, ঢখনও চাবুক মার. আবার যদি ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে চুলের একণুচ্ছ বেণীর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল।

চার. কোন কোন রিওয়ায়াতে حد (হদৃ)-কে (জিলদ)-এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থ্থের মধ্যে বিভিন্নতা আসে না। তবে হয়ত তাহারা জিলদকে হদ ধারণা

করিয়া ইহ কর্যিয়াছে। जথবা তাহারা জদদ শিক্ষাদানের অর্থে হू ব্যবহার করিয়া পরে জিনদকে শাভ্তির অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যथা, রুপ্ন ব্যভিচারীীক একশত প্রশাথাযুক্ত একটি
 रালালকৃত দাসী-ন্তীর সক্গে কাম চরিতার্থ করার জন্য দাসীকে শাসনমৃনক শাস্তির প্রহারকেও হদ ঘারা প্রকাশ করা হইয়াছ্। শাসন করা ও শিষ্টচার শিহ্ষাদানের জন্য <ে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাকে আদব বলা হয় বলিয়া ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তবে প্রকৃত হদদ হইল ব্যडিচার্রিণী जবিবাহিত নারীকে একশত চবুক মারা এবং ব্যडিচারিণী বিবাহিত নার্ী ও সমকামীদিগকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যম্ হত্যা করা। जল্gাহ তাজালাई जা জানেন।

ইবุন জারীর ও ইব্ন মাজাহ (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাদ্দ ইব্ন জুবায়র (র্রা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যভিচারিনী দাসীকে প্রহার কর্রিবে না, यদি না সে বিবাহিতা হয়। ইহার সনদ বিঙ্দ।

তবে ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি হইন তাহাকে মোটেই শাঙ্সি প্রান বা প্রহার করা হইবে না। মনে হয় তিনি जায়াতের প্রকাশ্য অর্থ্রের দৃষ্টিতে ইহ বলিয়াছিলেন। কারণ তাহার নিকট आলোচ্ হাদীসটি তখ্নও পৌছছ নাই। এই অতিমতটি খুবই দুর্বন ।

দ্বিতীয়ত, এই অর্থও হইতে পারে বে, ঢহার প্রতি হুদ প্রয়োগ করিবে না। এই অর্থ অন্য কোন শাশ্তি প্রদানকে নিষিি্ধ করে না। এই অর্থ নেওয়া হইলে ইব্ন জাক্সাস (রা) প্রমুথ্থে মতের অনুส্রপ হইবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় উত্তর হইল এই বে, आয়াতের কারীমায় প্রমাণ র্রহিয়াছ্ বে, বিবাহিত দাসীর উপর স্বাধীন নারীী ঢুলনায় অর্ধ্বে শাস্তি বা হদূ প্রদান করা হইবে।

কুর্জান ও হাদীসে ইशও রহিয়াহে বে, বিবাহের পূর্বে আযাদ সকনকেই সমানতাবে একশত কর্রিয়া চাবুক মার্রিতে হইবে। যथা আল্ছাহ তাআনা বলিয়াছেন ঃ

উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর হাদীসে आসিয়াহে বে, ‘তোমরা জামার কথা שন এবং ভালো কর্রিয়া বুঝ। আল্লাহ তহাদের জনা সমাধান প্রদান কর্য়য়াছেন। যদি উভয়ে অবিবাহিত হয়, তবে প্রে্যেকে একশত কর্রিয়া চাবুক এবং এক বৎসর নির্বাসন। আার যদি উভয়ে বিবাহিত হয়, তবে উত্যকেে একশত চাবুক মার ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর। সহীহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ এই হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াহে।

দাউদ যাহির্রীর মশহুর উক্তিও ইহা। তবে এই ধরন্রে অভিম৩সমূহ অত্ত্ত দুর্বন। কেননা आল্লাহ ঢ'আানা বিবাহিত দাসীদেরকে স্বাীীন নারীর তুলনায় অর্ধ্রে চাবুক মারার কथা বनिয়াহেন। जর্बাৎ পঞ্চাশ চাবুক। आার यদি দাフী বিবাহिত না হয় তবে কি তাহাকে ইश হইতে বেশি চাবুক মানা যায় ? অথচ শগীীজতের বিধান র্রহিয়াছে বে, বিবাহের পৃর্ব্রে শাস্তি বিবাহের পরের শাস্তি অপপপ্কে কম ইইবে।

কাছীর——/ब

তাই রাসুলুন্মাহ (সা)-কে সাহবীণণ অবিবাহিতা ব্যভিচারিণী দাসীর শাম্তি সশ্পর্কে জিঞ্gাসা করিলে তিনি বনিয়াছেন, তাহাদিগকে চাবুক মার। কিষ্মু তিনি এই কথা বলেন নাই বে, একশত চাবুক মার। यদি দাউদ জাহির্রীর উক্তিমত বিধান হইত, তবে র্রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর ঊপর উহা বলিয়া যাওয়া ওয়াজিব ছিন। কেননা ঢাহাদের প্রশ্ন ছিন এই বে, দাসী বিবাহিতা হইনেও ঢে তাহাকে একশত চাবুক মারার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। মমাট কथা এইর্গপ বনা না
 বে, এই আয়াতটি নাযিি হইয়াছিল। তাই ইতিপূর্বে তাহারা এক অবব্থা সম্পর্কে অবহিত इইয়াছিলেন বनिয়া দিতীয় জবস্থা সশ্পর্কে জিজ্ঞেসা করিয়া লেন।

সरীহই্যে आসিয়াছে বে, সাহাবাগণ দর্রা সস্পক্কে রাসূন্बাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহািগকে দহরাদ সস্পক্কে জানাইয়া দেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইসলাম তো উহইই, যাহা তোমাদরর জানা রহিয়াছে।

 দ্র্রদ তো আমাদের জানা আছে, তবে উহা কথন কেন্ অবস্থায় পড়িতে হইবে, আমাদিগকে তাহ বলিয়া দিন। সুতরাং এই অ্রশ্নটিও ঠিক जদ্রুপ।

চতুর্থ উত্তর : ইহাও জাবূ সাওরের जায়াতের ভাবার্থ্রে উত্তর, যাহা দাউদের উত্তর অপেক্ষাও দুর্বল। তিনি বলেন, যथন দাসী বিবাহিত হইবে, তখন जাহার হদ হইবে স্বধীী বিবाহিত নারীর অর্ধ্রক। অথচ এটা ঢে স্পষ্ট কথা ভে, বিবাহিত নার্রীর হদ হইল পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং একশত দোররা মারা। আর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করাক্ ঢো অর্ধেক করা যায় না। মোট কথা তিনি এই আয়াতের অর্থই ভুল বুঝিয়াছেন। জমহৃর্রের মত তাহার এই মতের বিপরীত।

এই অবস্গার বিধান হইল দাসীক্কে পক্চাশ দোররা মার্রিতে হইবে এবং হত্যা করিতে হইবে। जার অবিবাহিত দাসী বাভিচার করিলে অাহাকে স্বাধীন ব্যডিচারিনী নাগীীর অর্ধ্বক অর্থাৎ পঞ্চাশ দোররা মারিতে ইইবে।

आবূ जাবদूল্নাহ শাयিঁ্দ (র) বলেন, সমগ মুসলমান এই কথায় একমত বে, ব্যিচা木ী দাস ও ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা নয়। কেনनা আয়াত্ প্রমাণ রহহিয়াছে বে,


 ইহা উদ্দে্য হইল স্বধীীন নারীীদিরকে রুঝান। যাহারা স্বাধীন इওয়ার কারূণে তহাদিগকে বিবাহ করার বেলায় কোন জणिলতার সৃষ্টি হয় না।

অতঃপর আাল্লাহ ত'জালা বলিয়াহেন :
نِمْفُ مَا عَلَى الْمُحْسْنَاتِ مِنَ الْنَْابِبِ

অর্থাৎ ‘তবে তাহাদিগকে স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাত্তি ভোগ করিতে হইবে।’
ইহা দ্বারা অমন শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে যাহা অর্ধেক করা যায়। উহা হইল চাবুক মারা, প্রস্তর নিক্ষেপ নয়। কেননা প্রস্তর নিক্ষেপ অর্ধ ভাগে ভাগ করা যায় না। আল্মাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র) এমন একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আবূ সাওরের মাযহাবের সম্পৃর্ণ উন্টা। রিওয়ায়াতটি হইল এই : হাসান ইব্ন সাঈদ তাঁহার পিতা হঁইতে বর্ণনা করেন যে, সাফিয়া নাস্নী এক দাসী হিমসের এক দাসের সঙ্গে ব্যভিচার করে। এই অবৈধ মিলনের মাধ্যমে তাহাদের একটি সন্তান হয়। ব্যভিচারী দাস এই সন্তানের অধিকার দীাবি করিয়া বসে। ফলে উভয়ে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করে। হযরত উসমান (রা) এই মুকাদ্দমা ফয়সালার ভার হयরত আলী (রা)-এর নিকট অর্পণ করেন। হ্যরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি এই ব্যাপারে সেই মীমাংসা করিব; রাসূলুল্মাহ (সা) এই ব্যাপার্রে যেক্রপ মীমাংসা দান করিয়া গিয়াছেন। অতএব শিখর মালিক হইবে দাসীর মনিব, ব্যভিচিilরীকক হত্যা করা হইবে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে এবং উভয়ের জন্য রহিয়াছে পঞ্চাশটি করিয়া চাবুকের আঘাত।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য হইল শাস্তির উচ্চন্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বুঝান। অর্থাৎ দাসীদের শাস্তি হইল আযাদদের অর্ধেক; যদি সে সধবা হয়। আর বিবাহের আগে-পরে কোন অবস্থায়ই তাহাদেরকে প্রস্তরাঘাত করা হইবে না। ইসফাহ-এর গ্রন্থকারও এইর্সপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম শাফিঈ এবং ইব্ন আবদুল হিকাম (র) হইতেও এইর্পপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বায়হাকী (র) স্বীয় কিতাবুস সুনান ওয়াল আসার-এও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয়টি কুরআনের অর্থ হইতে দূরে অবস্থিত। কেননা আয়াত দ্বারা কেবল এক অবস্থায় অর্ধেক শাস্তির কথা বুঝায়। দ্বিতীয় কোন অবস্থার কথাও বলা হয় নাই। অতএব কিভাবে ধরা যায় যে, সকল অবস্থায় এবং সকল শাস্তিই তাহাদের অর্ধ্রক ?

ইহাও বলা হইয়াছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হইল বিবাহিতা অবস্থায় ইমাম তাহার উপর হদ্ কায়েম করিবেন। এই অবস্থায় মনিবের হদ্ কায়েম করা জায়েয নয়। ইহাও ইমাম আহমদের উক্তির একটি। আর বিবাহের পূর্বে সে হদ্ কায়েম করিতে পারিবে। তবে উভয় অবস্থায় আযাদ অপেক্ষা অর্ধেক শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যাও আয়াতের মূল অর্থ হইতে দূরের। কেননা আয়াত দ্বারা এই কথা বুঝায় না।

উল্লেখ্য, যদি এই আয়াতটি নাযিল না হইত তবে আমরা দাস-দাসীদের অর্ধেক শাস্তির কথা জানিতে পারিতাম না। ফলে তাহাদিগকেও সাধারণভাবে একশত চাবুক অথবা প্রস্তরাঘাত করা হইত। কেননা অন্য আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ হে জনম丹্লী!'তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের উপর হদ জারী কর। হউক তাহারা বিবাহিত ও বিবাহিতা এবং অবিবাহিত ও অবিবাহিতা।

ইহাছাড়া অন্য কোন হাদীসে বিবাহিতা-অবিবাহিতাদের মধ্যে কোন তারতম্য পাওয়া याয় ना।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বে হাদীসটি জমহূর দনীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল এই বে, যদি কোন দাসী ব্যভিচার করে এবং উহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের উপর হদ্ কায়েম কর। কিন্তু তাহাদিগকে শাসন-গর্জন করিও না।

মোদ্দা কথা, দাসীদের ব্যভিচারের শাত্তির ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।
এক ঃ বিবাহিতা হউক বা অবিবাহিতা, উভয় অবস্থায় পঞ্জাশটি চাবুক মারিতে হইবে। তবে নির্বাসন দেওয়া হইবে কি ইইবে না, এই ব্যাপারেও তিনটি উক্তি রহিয়াছে।

দুই : কেহ বলিয়াছেন, নির্বাসন দেওয়া হইবে।
তিন : সাধারণভাবে ইহাদেরকে নির্বাসন দেওয়া হইবে না।
চার ঃ তাহাদিগকে আযাদদের অর্ধেককান নির্বাসন দেওয়া হইবে। এই অভিমতটি ইমাম শাফিদ (র)-এর মাযহাবের খেলাফ।

ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে নির্বাসন হইল ভীতি ও শাসনমূলক একটি ব্যবস্থা। প্রত্যেকের ব্যাপারে ইহা প্রতোজ্য নয় এবং ইহা হদের অন্তর্ভুক্তও নয়। মোট কথা ইহা শাসনকর্তা বা ইমামের ফয়সালার উপর নির্ভরশীল। সে ইচ্ছা করিলে নির্বাসন দিতে পারে এবং নাও দিতে পারে। পুরুষ্ব-নারী উভয়ে এই হুকুুের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক (র)-এর নিকট নির্বাসন খু পুরুষের জন্য, নারীদের. জন্য নয়। কেননা নির্বাসন দেওয়া হয় নিরাপত্তার জন্যে। আর নারী-পুরুম উভয়কে নির্বাসন দিলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত रয়।

নির্বাসন সম্পর্কীয় হাদীস কেবল হযরত উবাদা (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অবিবাহিত ব্যডিচারীর বেলায় এক বছর নির্বাসন এবং হদ্ মারার নির্দেশ দিয়াছিলেন। বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার উদ্দেশ্য হইল যে, পুরুষদেরকে নির্বাসন দিলে তাহার নিরাপত্তা থাকে, কিন্তু নারীদেরকে নির্বাসন দিলে তখন তাহার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত, দাসী যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে বিবাহের পর পঞ্চাশ চাবুক মারিবে এবং আদব শিক্ষাদানের লক্ষ্যে তাহাকে কিছু মারপিটও করিতে পারিবে। তবে ইহার নির্ধারিত কোন বিধান নাই।

ইতিপূর্বে সাঈদ ইব্ন জুবায়র ইইতে ইব্ন জারীরের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে মারিতে পারিবে না। যদি এই কথার দ্বারা এই উদ্লেশ্য নেওয়া হয় যে, মোটেই মারিতে পারিবে না, তবে ইহা হইবে একটি জটিল ব্যাখ্য।।

তৃতীয়ত, বিবাহের পৃর্বে দিবে একশত ঘা চাবুক এবং বিবাহের পরে পঞ্চাশ ঘা চাবুক দিবে। দাউদ যাহিরীর উক্তিও ছিল এইক্রপ। উহা সর্বাপেক্ষা দুর্বল বলিয়া গণ্য। আর আবূ দাঊদের উক্তি হইল, বিবাহের পূর্বে পঞ্চাশ ঘা চাবুক এবং বিবাহের পরে প্রস্তরাঘাত। ইহাও অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

‘এই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য, যাহারা তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার্রে লিষ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।

উপর্রোক্ত শর্চ সাপপক্কে দাসীদেরকে বিবাহ কর্যার অনুমতি দেওয়া হইন। অর্থাৎ যাহাদের
 তাহাদের জন্য উহা। তবে এই অব্থৃয়ও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্যা করিয়া দাগী বিবাহ না করা উও্তম। কেননা ঢাহার ঔরসের সন্তানের মালিক হইবে দাসীী মনিব। खाँা, यদি দাসীর স্বামী গরীী হহ, তবে ইমাম শাফিদ্গ (র)-এর প্রথম ঊক্তি অনুযায়ী মনিব তাহাদের সন্তানের অধিকারী হইবে না।

তাই জাল্লাহ ত'জালা বলিয়াছেন :

'আর যদি সবর কর, তবে তাহা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীর ও দয়ালু।'
জমহ্রর উলামা এই আয়াত দ্বারা দनীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, দাসীদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ। তবে শর্ত হইল, যখন তাহার আযাদ নারী বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকিবে এবং কামভাব দমন করার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে। ত্ুু তাই নয়, যখন ব্যডিচারে লিপ্ত হওয়ার তীব্র আশংকা দেখা দিবে।

কেননা ইহার দ্বারা অসুবিধা ইইল, এই সন্তানগুলি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং আযাদ নারীদের মান-ইযযতের ওপর ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে আঘাত করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত ইইল যে, এই দুই শর্ত ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি দাসী অথবা কিতাবী নারীকে নির্দ্বিধায় বিবাহ করিতে পারিবে। অর্থাৎ যদি তাহার স্বাধীন নারী বিবাহ করার সামর্থ্যও থাকে এবং যদি তাহার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও না থাকে। ইঁহাদের দলীল হইল যে, আল্নাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পবিত্র ও আল্মাহভীরু নারীদেরকে তোমরা বিবাহ কর।'

তাহারা বলেন যে, এই আয়াতটি সাধারণভাবে দাসী ও স্বাধীন সকল প্রকার মাহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তবে ইহার বাহ্যিক অর্থ সেই মতেরই সমর্থন করে যাহা জমহ্রর বলিয়াছেন। আল্মাহই ভালো জানেন।

-
২৬. "আল্লাহ ইচ্মা কর্রেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদরর রীতিনীতি তোমাদিগকে অবহিত কর্রিতে এ্যং ঢোমাদিগকে ফ্যমা করিতে। আা্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
২৭. "আল্লাহ ঢোমাদিগকে কমা কর্রিতে চাহেন, জার যাহার্গা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ কর্নে তাহারা চাহर বে, তোমরা 心ীষণভাবে পষ্ছ্যত হও।"
২৮. "জাল্লাহ তোমাদের ভার্র লঘু করিতে চাহেন এবং মানুম সৃষ্ঠিগত্যাবেই দুর্বন।"


 ঢোমাদিগকে পূর্বयর্তীদদর পথ প্রদর্শন করাইতে চাহেন।’ অর্থাৎ তাহাদের প্রশ:ংর্নীয় পথ এবং শর্রীঅাতে বিষান-বে সকল কাজ তাহার নিকট থ্রিয় এবং ব্য কাজে তিনি সন্তুষ্য।


 এবং ন্বীয় বাণীর রহহ্যাবনী তিনিই সম্যকতাবে জানেন।

আা্লাহ ত'অালা বলেন :
‘আার যাহারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তাহারা চায় ভে, ঢোমরা পথ হইতে অনেক দূর্রে বিঘ্যত হ হয়া পড়।
 তোমাদিগকে সত্য ও সঠিক পথ হইতে অপসারণ পৃর্বক অসত্য ও অন্যায় পথে পরিচালিত করিতে চায়।
 শরী' 'আতের নংষন, आাদেশ-নিষেধে অমান্য ইত্যাদি পাপের বোঝা হালকা করিতে চাহেন। আর এই কারণণই আল্লাহ তোমাদ্রর জন্য দাসীদদরককে বিবাহ করা বৈধ কর্যিয়াছেন। মুজাহিদ (র) প্রু্ ইহা বলিয়াছেন।

 কাম-চরিতার্থের বেলায়ও দুর্বন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)...... তাউস হইতে বর্ণনা করেন বে, তাউস 'و'
 সৃষ্ধि কর্রিয়াছেন।

ওয়াকী (র) বলেন ঃ মহিলাদের নিকট গেলে জ্ঞান-বৃদ্ধি লোপ পাইয়া যায়।
রাসূলুল্মাহ (সা) যখন মি‘রাজের রাত্রে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তখন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে ঢাঁহার সক্গে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন মে, আপনার উপর কি কাজ ফরয করা হইয়াছে ? রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মূসা (আ) বলিলেন, আপনি আল্মাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহা হইতে হ্রাস করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উশ্মতের ইহা পালনের শক্তি নাই। আমি ইহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করিয়াছি; তাহারা ইহার কমেও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ আপনার উম্মত ঢো চোখ, কান ও অন্তরের দিক দিয়া তাহাদের অপেক্ষা বহু দুর্বল। অতঃপর তিনি ফিরিয়া গিয়া দশ ওয়াক্ত হ্রাস করাইয়া আনেন। আবার মৃসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি আরওহ্রাস করাইবার জন্য পাঠান। যতক্ষণে হ্হাস হইয়া পাঁচ ওয়াক্তে না প্ৗীছে, ততক্ষণ মূসা (আ) ঢাঁহাকে আরও হ্রাস .করাইবার পরামর্শ দিতে থাকেন। (আল হাদীস)



كَرِيًّْا (1)
২৯. " হ মুমিনণণ! তোমরা একে অপর্রের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গাস কর্রিও না; কিন্ু তোমাদের পর্পস্পর রাবী হইয়া ব্যবসা করা বৈষ। এবং নিজদিগকে হত্যা করিও না; জাল্লাহ ঢোমাদের ধ্রি পরম দয়ানু।"
৩०. "এবং बে কেহ সীমা নজ্জন কর্রিয়া অন্যায়ছাবে উহা কর্রিবে, ঢাহাক্ অগ্নিতে দभ কর্রিব। ইহা জাল্লাহর্木 পাক্ষ সহজ।"
 বিরত থাকিনে তোমাদের নখুত্র পাপঋলি মোচ্ন কর্রিব এবং. তোমাদিগকে সশ্যানজনক স্शুলে দাথিল কর্বিব।"

তাফ্সীর ः जাল্ণাহ ত'অালা তাহার ঈমানদার বান্দাদিগ্ক পরশ্পরে পর্প্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিতে নিমেষ করিয়াছেন। তাহা অসৎ পন্হা ঘহণের মাধ্যমেই হউক যথা সুদ ও জুয়া ইত্যাদি। यদিও বাহিক দৃষ্ঠिত ইश বৈধ বলিয়া মনে হয়, আসলে উश বে অবৈধ সে সস্পক্কে আল্লাইই সর্ব্বপক্প সুস্দর জ্ঞান রাঢ্খে।
 জিজ্ঞাসা করা হয় বে, ওকটি লোক কাপড় ক্রয় কর্নার সময় বলে বে, কাপড়টা यদি আমার

পসন্দ হয় তবে রা|খিয়া দিব আর यদি পসন্দ না হয় তবে একটি দিরহম সহ কাপড়টি ফিরাইয়া দিব। ইश ৫নার পর তিনি বলেন, আল্লাহ ত'আলা তো বলিয়াছছন ঃ

जর্থ্ ‘‘োমরা একে অপরের সশ্পদ অন্যায়जাে গ্রাস কর্রিও না।’
 বলেনঃ এই আয়াতটি মুহকাম বা বিধান স্থनिত। ইহ কার্বকারিত কিয়ামত পর্য্তন্ত অবধারিত।

जাनী ইব্ন आাূ তালহা (রা)...... ইব্ন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন आব্মাস (রা木) বলেन :
 जবৈষভাবে একে অপরের সস্পদ ভক্পণ করিতে নিবেধ করিয়াছেন। ফচে মুসনমানণণ একে অপরের সশ্পদ ভক্ষণ কর়া পর্রিত্যাগ করেন। অতঃপর আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিন করেন : "

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন :
 দুই পেশ দিয়াও পড়া इয়। তখন হইতেছে বে, जবৈধ পহ্যায় সস্পদ উপার্জন করিও না; কিন্মু শরীীাতসস্থত পন্থায় ব্যবসার মাধ্যমে লাভ করা বৈধ, যাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার সপ্মতিক্রুমে হইয়া থাকে। যथা অাল্লাহ ज'অালা বলিয়াহূন :

जর্থাৎ ‘কোন জীবকে জাল্পাহর অনুম্যেদিত পছ্থায় ব্যতীত হত্যা করিও না। কিন্ুু সত্য ও ন্যায়ের সজ্গে হইলে পারিবে।’

তিনি जনাত্র বলিয়াহ্ছন :
لاَ يَنْوْتُوْنَ فِيْهَا الْمْوْتَ الِالًا الْمُوْتَةً الْالْوْلُى.

আলোচ্ত আয়ত্ত্র দলীলে ইমাম শাফিস্গ (র) বলেন : সস্পতি ব্যতীত ক্রু্র-বিক্র্য ৩দ্দ হয়
 সभ্রতি বनিয়া ধরা যায় না।
 কথাবার্ত বেমন সশ্রতিন প্রমাণ, आদান-্্রদানও তেমনি সশ্রতির প্রমাণ।

কেহ কেহ বनिয়াছেন ঃ কম মূন্যের সাধারণ জিনিসে লেনদেনই যথ্থ৷।

উল্লেখ্য যে, মাযহাবের প্রবর্তক মহামণীষীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সগ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ের ফয়সালা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়কে ঢাঁহারা সত্যের মানদণে যাচাই করিয়া আমলের জন্য উম্মতের সকাশে পেশ করেন।
 বলেন ঃ ক্রয়র-বিক্রয় হউক বা দানন-প্রতিদান হর্উক, লেনদেনের প্রত্যেক ব্যাপারে এই বিধান অবশ্যই লক্ষণীয় থাকিবে।

ইব্ন জারীর (র)...... মাইমূন ইব্ন মিহরান (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, মাইমূন ইবৃন মিহরান (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় হইল সন্তুষ্টির ব্যাপার এবং বিক্রয়ের পরে ক্রেতার জন্য রহিয়াছে ইখতিয়ার। হাদীসটি মুরসাল।

তবে ক্রয়-বিক্রুয়ের মজলিসের শেষ পর্যন্ত খরিদ করা না করার ইখতিয়ার থাকে। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে উভয় হইতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকে।

বুখারীতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকিবে যতক্ষণ না ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে পৃথক হইয়া যাইবে।

হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহ্রূ উলামা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্তির পর হইতে তিন দিন পর্যন্ত এবং গ্রামে প্রচলিত এক বছরের মেয়াদও শামিল রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (র)-এর মশহ্র মাযহাবও ইহা যে, আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় ঔদ্ধ হইয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র)-এরও এই ধরনের একটি উক্তি রহিয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ সাধারণ জিনিসের ক্রয়-বিক্রল্যের ব্যাপারে জাদান-প্রদানই যথেষ্ট।
সাহাবাদের একটি দলও এই ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছেন। মুত্তাফিক আলাইহ রিওয়ায়াতেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে।

অতঃপর আল্মাহ তাআলা বলেন ः
'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না।’
অর্থাৎ হারাম পথে আল্মাহর অবাধ্য হইয়া এবং অন্যায়ভাবে একে অপরের মান ভক্ষণ করিয়া তোমরা নিজেদেরকে ধ্চংস করিও না।
‘नিঃ্সন্দেহে অাল্মাহ ঢোমাদ্রে প্রতি দয়ানু ।’
অর্থাৎ आল्वाइর প্রত্যেকটি আchশ-নিম্যেষ দয়ায় পরিপৃণ্ণ।
ইমাম আহম (র)...... আমর ইব্ন জাস (রা৷) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আস (রা) বনেন : রাসূন্ন্নাহ (সা) আমাকে যাতুস সালাসিনেের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখনকার কঠিন শীতের এক রাত্র আমার স্বপ্নদাষ্য হয়। এত ভয়াবহ শীটত নামিয়াছিল বে, আমি গোসল করিয়া পবিত্রত লাভ করিতে জীবনের আশংকা করিতেছিনাম। ফলে जায়ামুম কর্য়য়া আমাদের সभীদেরকে ফজরের নামায পড়াইয়া দিই। যুদ্ধ ইইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর

কাছীর—৩/৬

নিকট ইহা বলিলে তিনি বলেন, হে আমর! তবে কি তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদেরকে নামাय পড়াইয়াছ ? আíম বলিनাম, হে জল্ধাহ রাসূন! জামি এত কঠিন শীতের রাতে অপবিত্র इইয়াছ্নিাম বে, আমার গোসল করিতে জীবনের উপর ভয় হইতেছিন। ইহা বলিয়া আমি এই
 নিজেরা নিজদিগক্ক হতা কর্ও' না। নি০সন্দেহে আন্নাহ ত'আলা তোমাদের প্রতি দয়ানু।' তাই
 কথ্া বनिলেন না।

आবূ দাটদ (র)...... ইয়াবীদ ইব্ন জাবূ হবীব হইতে ইश বর্ণনা কর্যিয়াছেন।
आবূ বকর ইবৃন মারদমবিয়া (র)...... ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন जাব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন এক সময় আমর ইব্ন जাস (রা) অপবিত্র অবস্থায় নামাय পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন কর্রিয়া রাস্মূন্মালাহ (সা)-কে প্রত্রিদেন তনাইতেছিলেন। এক সময় র্যাসূন্মাই (সা) তাহাকে ডাক্য়া এই ব্যাপারে জিঞ্gাসা করিনে তিনি রাসৃসুন্লাহ (সা)-কে বলেন, হে जাল্লাহর রসূল! তীব্র শীতের কারণে आমি গোসল করিতে ভয় করিতেছিনাম। ইহা
 जनয কোন কथা না বলিয়া হूপ কর্রিয়া থাকেন।
 বর্ণনা কর্রে বে, জাবূ হরায়া (রা) বলেন ঃ রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছ্ছন ঃ ‘বে ব্যক্তি কোন

 थাকিবে। তেমনি বে ব্যক্তি বিষপানের মাধ্যাে জাঘহত্তা কর্রিবে, সে দোযখ্খর মধ্ব্য সদা-সর্বদা বিষপান করিতে থাকিবে। কারণ তাহা স্থান হইবে চিরদিন্নের জন্য জৃনন্ত অগ্নির জাহান্নাম।' সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াহে।

সাবিত ইবৃন যাহহাক হইতে আবূ কিলাবা বর্ণনা করেন বে, সাবিত ইব্ন যাহ্হাক (র)
 ঢাহাকে লেই জিনিস দ্যারা শাস্ঠি দেওয়া হইবে।' অাবূ কিলাবা ইইতে হাদীলের বহ্হ কিতবে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করা হইয়াহ্র।

সহীহদ্যে বর্ণিত বে, জ্ন্দু ইব্ন জাবদুন্নাহ বাজানী (রা) বলেন, রাসৃলুন্बাহ (সা) বলিয়াছেন : ‘তোমাদের পূর্ববর্তী একটি লোক নিজের হাত নিজেই ছুরি দিয়া কাটিয়া আহত করে। অতঃপর রক্ত বক্ধ না হওয়ায় সে সেতবেই মারা যায়। তখন আল্ধাহ ত'অালা বলেন ঃ আমার বান্দা নিজেকে ধ্রংস কহার ব্যাপার্র তাড়াহড় কর্রিয়াছ্। তাই আাি তাহার ঊপ্র জান্নাত হরাম করিয়া দিয়াছি।

তাই আল্লাহ তাজালা বলিয়াছ্ন ঃ
‘জার बে কেহ সীমানংখन কর্রিয়া কিংণা যুলন্মে বশবর্তী হইয়া এইর্木প করিবে।'

অর্থাৎ বে আল্লাহর নিষেষ অমান্য করিয়া সীমালংখন করিবে, জানিয়াও বে ব্যক্তি বাহাদুরী দেখাইয়া পাপকাজ্ প্রবৃত্ত হইবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিষ্ হইবে।

আল্নাহ ত'র্লা বनিচেছেন :
'তাহাকে খুব শীয়ই আা্ৰন নিক্কে করা হইবে।'
जতএব এই কঠিন ভীতিপ্রদ সংবাদ ఆनিয়া সকল ख্ঞানী ব্যক্তিরই ভীত হওয়া উচিত এবং অত্তরের পর্দ খুলিয়া এই ভীত্র্রদ ঘোষণা শ্রবণ করতত আল্লাহর অবাধ্যত হইতত বিরত থাকা Єচिण।

‘শেইЖলি সশ্পক্কে তোমাদ্রে নিষ্েে করা হইয়াছে, যদি তোমরা লেইসব বড় ৫নাহ হইতে


অর্থাৎ यদি তোমরা আমার বড় বড় নিষি্্ধ পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক, আমি তোমাদের ছোট ছেট পাপললি ক্ষমা করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে জন্নাতে প্রবেশ কর্যাইব।

‘অবং সমানজনক স্থানে তোমাদূরকে প্রবেশ করাইব।’
 (রা) বলেন ঃ जামাদের পতিপালকের পক্ক হইতে আমাদের নিকট যাহা পৌছছ্যাছে তাহার মত উও্তম জার কিছুই দেখি নাই। जামরা তাহার জন্যে আমাদের পরিবার ও সশ্পদ হইতে পৃথক ইইব না। তিনি আমাদের বড় বড় পাপঙলি ব্যতীত ছোট ছোট সকল পাপ ক্ কম করিয়া দিবেন। ইश বनिয়া তিनि এই आায়াতঢি পাঠ কর্রে :


जর্থাৎ ‘‘েইఆলি সশ্পর্কে তোমাদ্রে নিষেষ করা হইয়াছ, যদি তোমরা লেই সকন বড় পাপ ইইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদ্দের ছোট পাপখলি ক্ষমা কর্য়য়া দিব।’

এই আয়াত সশ্পর্কে বহ্ হাদীস জসিয়াছে। आমরা সষবমত উহা হইঢঢ কিছু পাঠক সAीপপ পেশ কর্রিব।

ইমাম आহমদ (র)...... হयরত সালমাन ফারসী (রা) इইতে বর্ণনা কর্রেন বে, সানমান ফারসী (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) আমাক্কে জিঞ্sাসা করেন, 'তুম্মি কি জান জুযু অার দিন
 इইয়াছে। রাসূন্ন্নাহ (সা) বলিলেন, "কিন্ুু आমি ঢাহাও জাি पूমি যাহা জান না। কোন
 করে এবং ইমাম নামাय শেষ না করা পর্যন্ত यদি নীরবত অবন্যন করে, তবে লেই জুম্যা হইতে পরবর্তী জ্মু অার মধ্যে যত পাপ সে করিবে, সকল পাপ জাø্মাহ ফমা করিয়া দিবেন, यদি সে হত্যা করা হইতে বির্রত থাকে।"

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইঢে অন্য সূख্রে বুथারীও ইহা রিওয়ায়াত কর্যিয়াছেন।

জাবূ জাফর ইবৃন জারীর (র)...... হযরুত আবূ সাঈদ ও হযরত জাবৃ হহায়ার়া (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, হযরত আবূ সাঈদ এবং হযরত আবূ হরায়রা (রা) বলেন ঃ এক্দা নবী (সা) ভাষণ দানকালে বলেন : "‘ে সত্তার হাতে আমার আ|্মা, তাহার শপথ।" ইহা তিনবার বলিয়া মাথা নীநू করিয়া ফেলেন। आমরাও সকলে মাথা নীছ করিয়া অবোরে কঁদিতে থাকি। কেননা জামরা অজ্ঞাত ছিলাম বে, কোন্ বিষয়ের জন্য তিনি এত কঠিন শপথ করিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঁদ্মর করেন। তাহার আনন্মময় চেহারা দেথিয়া আমরা এত খুশি হই বে, আযরা যদি সেই মুহুর্তে লান রূের উটও পাইতাম তন্বুও তত খুশি হইতাম না। ইহার পর তিনি বলেন ঃ "বে ব্যক্তি भাচ ওয়াক্ত নামায आদায় করিবে, রমयানের রোযা রাখিবে, যাকাত দিবে, সাতটি বড় পাপ ইইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার জন্যে বেহেশতের সমষ্ঠ দরজজ খুলিয়া রাখা হইবে। আর ঢাহাকে বলা হইবে—নিরাপ্দ প্রবেশ করুন।"

লাইস ইব্ন সা'দের সৃত্রে নাসাঈ এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন আবূ হিনাল হইতে পর্যায়ক্রম্ম আযর ইব্ন হারিস ও আবদুল্মাহ ইব্ন ওয়াহাবের সৃত্রে হাকিম (র) ও ইবৃন হিব্বান স্ব স্ব সহীহ সংকননে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। जতঃপর হাকিম (র) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্ত্ও সহীহ, তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত কর্রেন নাই।

## সণ্ণ পাপের ব্যাখ্যা

বুथারী ও মুসলিমে...... হবরত জাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, রাাসূনূন্নাহ (সা) বনেন : "তোমরা ঞ্রংসকারী সঙ্ড পাপ হইতে বাচচিয়া থাক।" জিজ্ঞাসা করা হইন, হে जাল্ধाহর রাসূল! উহা कি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সল্গে শরীক করা; আল্লাহর নির্দেশ উপপক্ষ কর্রিয়া কাহকেও হত্যা করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীম-জনাথের মান-সস্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধের ময়দান হইনত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা এবং সতী-সাধ্ধী মু’মিনা মহিনার উপর মিথ্যা অপবাদ অরোপ করা।"
¡ব্ন जাবূ হতিম (র)...... হযরত জাব̨ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন ঃ য়াসূনুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় সাতটি পাপের প্রথমটি ইইল আল্মাহর সহিত শরীক করা। ইহার পর হইন, অন্যায়जবে কাহাকেও হত্যা করা; সুদ খাও্যা, ইয়াতীমরা বড় হఆয়ার পৃর্বে তাহাদের সশ্শদ ভক্শণ করা; যুদ্দের ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্রিয়া ভাপিয়া आসা; সতী-সাষ্ীী নার্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এবং হিজরত কর্য়া যাওয়ার পরে শ্বদেশ্ প্রত্যাবর্তন করা।"

উন্নেখ্য শে, এই সাতটির মধ্যেই কবীরা ৫নাহ সীমাব্ধ নয়। কেহ কেহ সেক্রপ ধারণা করেন! आসলে ঢাহাদের এই ধারণা তখন সত্য ও বাז্তব হইত यদি ইহার বিপরীঢত কোন প্রমাণ না থাকিত। অতএব কবীরা ওনাহ बে এই সাতটি ব্যতীত রহহিয়াছে; উহার দলীল পেশ করা হইতেছে। এই সশ্পর্কে বহ হাদীস রূহিয়াছে।

হাকিম (র)...... টমায়র ইবৃন কাতাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত উমায়র ইব্ন কাতাদা (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্gाহ (সা) বলেন ঃ জানিয়া রাখ, নামাयীরা হইল


জানিয়া রমযানের রোযা রাঙে; খুশিমনে যাকাত জাদায় করে এবং সেই সকল পাপ হইতে বিরত থাকে যাহা করিতে জাল্লাহ নিষেধ করিয়াছছন।" ইহার় পর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন,
 শিরক করা; অন্যায়ভবে কোন মু’মিনকে হত্যা করা; যুদ্ধকেশ্র হইতে পলায়ন করা; ইয়াতীমের মান ভক্ষণ করা; সুদ খাওয়া; সতী-সাধ্ধী নারীীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ অরোপ করা; মুসলিম
 বে ব্যক্তি আমরণ এই সকন পাপ হইতে বিরত থাক্বেবে এবং নামাय কায়েম করিবে ও যাকাত আদায় করিব্ব, সে নবীর সজেে বেহেশতে স্বর্ণ নির্মিত অখালিক্যায় অবস্থান করিবে।"

आরও দীর্ঘ जাকরে হাকিম (র) ইহ বর্ণনা কর্রিয়াছেন এবং মা'অাय ইব্ন হানীর সনদদে নাসাঈ এবং আবূ দাউদ সংকিষ্ঠ আকারে ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইবุন জাবূ হাতিমও সংক্কিভতাবে ইহা রিওয়ায়াত কর্রিয়াছ্ন। অতঃপ্র হাকিম (র) বলেন, এই হাদীসের প্রত্যেক


आমি ইবৃন কাছীর বनिতেছি বে, এই লোকটি হিজাবী এবং এই হাদীস ব্যতীত অना কোথাও তাহার প্রকাশ নাই। তবে ইব্ন হিব্বান (র) বলিয়াছছন বে, ব্যকি হিসাবে তিনি বিশ্ধষ্ত। বুथারী (র) বলেন, এই হাদীসটিন মধ্ব্য সন্দেহ রহহয়াছে।

ইব্ন জারীী (র)...... উমায়র ইবৃন কাতাদা হইতে ইহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিষ্মু ঐই সনদ্দর মধ্যে আবদুন হামিদ ইবৃন সিনানকে অনুপস্থিত দেখা যাইতেছে।

ইবৃন মারদুবিয়া (র)...... হযরত ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা)
 বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে অবতরণ করেন। অতঃপর বলেন : "তোমাদের জন্য লোশ থবর, তোমাদদর জন্য খোশ খবর। বে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে এবং সাতটি বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া थাকিবে, তাহাকে বেহেশতের দরজাসমূহ ডাক্যিয়া বলিবে, আস, প্রবেশ কর।"

ইशার অনাতম বর্ণনাকারী आবদूল आयীय (র) বলেন, आমার জানামতে শেষ শদটি ছিন

 এই বাপারে জিজ্ঞাসা করেন বে, जাপনি রাসানূন্মাহকে বড় পাপ্ভনির বিবরণ দিতে ঔনিয়াছেন कि ? তিনি উজ্তরে বলেন, হ্যা, [রাসূন্নুলাহ (সা) বনিয়াছেন] "পিতামাতার নাফরমানী করা; আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; অন্যায়তাবে কাহাকেও হত্যা করা; সত--সাধ্Aী নারীীর প্রি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া; ইয়াতীমের সশ্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধক্শুর হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং সুদ चাওয়া।"

ইবุন জারীর (इ)...... তাইনাসা ইব্ন মিয়াস হইতে স্ধীয় তাফ্সীরে বর্ণনা করেন बে, তাইলাসা ইব্ন মিয়াস (র) বলেন ঃ जমি কতఆनि পাপ করিয়া थাকি, পাপঙनि করিয়া आমি ভাবি বে, এইఱলি হয়ত কবীরা ऊনাহ। তা জামি এই বিষয়্যে নি户্চিত হఆয়ার জন্যে ইব্ন উমর (রা)-এর কাতে গিয়া তাঁহকে বলিলাম ব্, आমি কতঋলি পাপ কর্রিয়াছি। आামার মনে হয় লেইఆলি কবীর্রা পনাई হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি পাপ কর্রিয়াছ ? জামি বলিলাম,

ইश ইহ। I তিনি বলিলেন, না, এইఆলি কবীরা ఆনাई নয়। আমি বলিলাম, আমি আরো এই এই भाপ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, এইఅলিও কবীরা ఆনাহ নয়। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ম,
 অन্যায়जাবে কাহাকেও হত্যা করা; যুদ্ধক্ষে্রে শজ্রদদর হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; সতী-সাধ্রী নারীীর পতি মিথ্যা অপবাদ আরোং করা; সুদ খাওয়া; অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সশ্পদ ভক্ষণ করা; মসজ্রিদে হারামের মধ্যে বিদ্দোহ ছড়াইয়া দেওয়া এবং পিতামাতার সঢ্গ নাফর্রমনী করা।"

যিয়াদ (র) বলেন ঃ তাইনাসা (র) বनिয়াছেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) এই কথাখলি বলিয়া আামার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন বে, এখন্নে জমার চেহারা হইতে ভয়ের ভাব দূর হয় নাই। তই তিনি আমাকে এই ব্যাপার পুর্ণ নিণ্চিষ্য করার নক্ষে বলেন ভে, ঢুমি কি দোযখে প্রবেশ করাকে ভয়াবহ মনে কর ? आমি বলিলাম, হ্যা। जাবার বनিলেন, তুমি কি জান্নাতে প্রবেশ কহার আকাক্কা রাথ ? আমি বলিলাম, হ্যা। তিনি ইহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার
 বলিলেন, তুমি তাহার সল্গে মধ্রু ব্যবহার কর এবং তাহাকে নিয়মিি খাদ্য দান কর। আর কবীরা ওনাহঞ্ণলি হইঢে বাচিয়া থাক। আল্লাহ্, শপথ, তাহা হইল অবশ্যই তুমি বেহেশতে প্ররেশ করিবে।

ইবৃন জারীর (র)...... তাইলাসা ইবৃন আनী আনা-নাহদী ইইতে বর্ণনা করেন বে, তাইনাসা ইবৃন आनী জান্-নাহদী (র) বলেন ঃ আমি জারাফার দিন আরাফার ময়দানের পীু বৃক্ষের নীচে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সন্গে সাক্ষাত করি! তখন তিनি মাথা ও মুথমఆলে পাनि ঢালিঢেছিলেে। লেই অবস্থায় আমি তাহাকে বলিলাম, आমাকে কবীরা ওনাহ্ণলি সশ্শর্কে বলুন उ। তিনি বলিলেন, উशা নয়ঢি। আমি বলিলাম, লেই নয়টি কি কি? তিনি বলিলেন, "আল্লাহুর সহিত শরীকক করা এবং সতী-সাধ্ধী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।" তখন আমি
 কোন মানুষ<ে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষ্র হইতে শক্রুদের ভর্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; যাদ করা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করাা; মুসলিম পিতমাতার সহিত নাফর্রমানী করা এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবনা বায়ুন্মাহ শরীর্ফর মর্মাদা কুন্ন করা।"

উপরিউক্ত সনদ্দ মাওকৃফ হিসাবেও ইহা বর্ণিত হইয়াহ্।
 জनী (র) বলেন ঃ অমি জারাফার ময়দানে ইবৃন উমর (রা)-এর সল্ে সাক্ষত করি। তখন তিনি পীনू বৃক্ষের নীচে বসিয়া মাथায় পানি ঢলিতেছিলেন। তখন জামি তাঁহাকে কবীরা খুনাহ সস্পক্ক জিঞ্sাসা করি। উত্রে তিনি বলেন, আমি রাসূনুন্নাহ (সা)-এর নিকট ঔनিয়াছি বে,
 শরীক করা এবং সতী-সাধ্ীী নারীর প্ি মিথ্যা- जপবাদ প্রদান করা।" আমি বলিলাম, ইशা कি रण्णा করার চেয়েও মহাপাপ; তিনি বनिলেন, হ্যা। অन্যऊলি হইন, কোন মু’মিনকে जन্যায়जাবে হত্যা কনা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ থ্রদর্শন করা; যাদু করা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের

মাল ভঙ্ষণ করা; পিতামাতার সহিত নাফরমানী করা এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্নাহ শরীীফে বিদ্রোহ ছড়াইয়া দেওয়া।"

আইয়ূব ইব্ন উতবা ইয়ামানী হইতে হাসান ইব্ন মৃসা আল্-আশ্রাফ ইহা 氵'র্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। আল্লাইই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আইয়ূব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ আইয়ূব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহৃর যে বান্দা আল্মাহৃর সন্সে কাহাকেও শরীক করে না, নামায প্রতিষ্ঠা করে; যাকাত প্রদান করে; রমযানের রোযা রাথে এবং কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকে, তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত। অথবা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হইবে।"

ইহ খনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, কবীরা গুনাহগুলি কি কি? তিনি বলিলেন : আল্ধাহ্র সক্গে শরীক করা; কোন মুসলমানকে অবৈধভাবে হত্যা করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসাঈ একাধিক সনদে বাকিআ (র) ইইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন. মারদুবিয়া (র)...... হাফিয আমর ইব্ন হাयম (র) হইতে স্বীয় তাফস্সীরে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন হাযম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামানবাসীদের নিকট ফরয, সুন্নাত ও দিয়াত সম্বলিত একটি চিঠি লিখিয়া আমর ইব্ন হাযমের দ্বারা পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রে লিখা ছিল, "কিয়ামতের দিন যে সকল পাপকে বড় হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে সেইণ্তি হইল, আল্লাহৃর সক্পে শরীক করা; অন্যায়ভাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শক্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা; পিতামাতার নাফরমানী করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; যাদু শিক্ষা করা; সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা।"

উল্নেথ্য শে, অন্য রিওয়ায়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কবীরা ঔনাহ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ কবীরা তনাহ সম্পর্কে হয় রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল অথবা স্বেচ্ছায় তিনি বলিলেন মে, "কবীরা ওুনাহ হইল, আল্লাহ্র সন্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করা।" ইহার পর তিনি বলেন, আমি তোমাদিগকে অন্যান্য কবীরা তনাহ সম্পর্কে বলিব কি? আমরা বলিলাম, যুঁা, বলুন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আল্মাহ্র সক্গে শরীক করা; মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)...... আবূ বাকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, তিনি বলেন, হযরত নবী (সা) বলেছেন : "আমি কি তোমাদিগকে বড় বড় পাপণুলি সম্পর্কে বলিব ? আমরা বলিলাম, হ্যা, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত শরীক করা এবং পিতামাতার নাফ়রমানী করা। এই পর্যত্ত বলিয়া তিনি হেলান দেওয়া ইইতে সোজা হইয়া বসিয়া আবার বলিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।" হহুর (সা) ইহার পর আরও বলিতে থাকিলে সাহাবীগণ হুযূরের নীরবতা কামনা করিতে থাকেন।

সহীহৃর্রে হযরুত আবদদন্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, আবদদ্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি র্যাসূনুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বড় বড় পাপ্লি কি কি? जন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছছ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন বে, কবীরা ওনাহ কি কি? তিনি বनिলেন, আল্লাহ্র সল্গে কাহাকেও শরীক করা; অথচ তিনিই সৃষ্টিকর্ত। আামি বলিলাম, आার কি? তিনি বলিলেন, খাদ্য ও আহরের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। आমি বনিলাম, আর कि? তিনি বनিলেন, প্রতিবেশীর ন্র্রীর সজ্গে ব্যভিচারে লিষ্ঠ হওয়া। অতঃপর তিনি এই আয়াতের


आর অকটি হাদীলে মদপান করাকে কবীরা ওনাহ বলিয়া উল্ধিখিত হইয়াছে।

 সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে মদ সশ্পক্কে জিজ্ঞাসা করিনেে তিনি বলেন, তুমি কি ভাবিতে পার বে, আমার মত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি রাসূল্লে উপর মিথ্যার্রাপ করিতে পারে? ইহ বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, पूমি যেন कি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? লোকটি বলিল, মদ সম্পর্কে। অতঃপগ তিনি বলিলেন "উহা হইন বড় পাপঔলির মধ্যে জযনাত্ম বড় পাপ। কেননা উহা হইন দু*্ররির্রতার মূন এবং উহা মননুষকে নামাय হইতে বিনতত রাঁv। আার মদ্যপ অবস্থায় মানুষ মা, খালা ও ফুফ্র সন্গে ব্যভিচার কর্রিয়া বসে।" তবে এই মূত্রে হাদীসটি গরীব।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... आবদদ্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আবদুল্লাহ (রা) বনেন : রাসূনুন্নাহ (সা)-এর মৃহ্যুর পর একদা হযরতত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-সহ जর্রো বহু সাহাবা একত্র হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সভায় কবীরা ৫নাহ প্রসর্পে আলোচন্না ইইতেছিন। কিল্ুু সর্বাপেক্পা বড় মাপের কোনটি তাহা কেহ নির্ধারণ কর্রিতে সক্ষম ছিলেন না। ফনে ইহা জিঞ্ঞাসা করিতে আমাকে জাবদুল্নাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-এর নিকট পাঠান হইন। তিনি আমাকে বলিলেন বে, মদপান কর্া হইন সর্বাপেক্মা বড় পাপ। आমি ফिর্রিয়া जাসিয়া তাঁাদিগকে ইহা বনিলে তাঁহারা আমার কথার উপর নিস্চিত হইতে পারিনেন না। পরে সকনে উঠিয়া আমর ইবৃন আাস (রা)-এর বাড়ি যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহাদিগ্কে বলিলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্জাহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন শে, বনী ইসরাঈলের এক বাদশাহ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বলেন, হয় ঢুমি মদপান করিরে, নতুবা কাহাকেও হত্যা করিরে কিংবা ব্যভিচার করিবে অথবা শূকরের মাংস খাইবে, অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হইবে। এই অবস্থায় সে মদপান করাটাকে বাছিয়া নেয়। সে উহা পান করার পর একে একে উপরিউক্ত সব অপরাধখণি করিতে থাকে। ইश అনিয়া রাসূলুল্নাহ (স) আমাদিগকে নক্ষ কর্রিয়া বলিলেন : "ব্যে ব্যক্তি মদপান করে, আল্ধাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার নামাय কবূল করেন না। মদপান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, जার ঢাহার মৃম্রথলিতে সামান্য পরিমাণ মদও থাকে, তবে তাহার জন্য বেহেশত হারাম করা হয়। जার মদপান করার পর চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা গেলে সে জাহিনী যুগের মৃতদ্দের মত মৃহ্যুবরণ করে।"

এই সৃడ্রে হাদীসটি ভীষণ গরীব। ইহার রাবী দাঊদ ইব্ন সালিহ। তিনি হলেন তামার जान-মাদানী ও জনनসারীগণের आयाদকৃত দাস। এই রাবী সশ্পর্কে ইশাঁম আহমদ (র) বলেন,
 ব্যক্তিড্ । তঁহার মধ্যে কেইই বর্জনय্যেগ্য কোন ऊ্রটি পান নাই।

নিম্নেক্ত হাদিলে মিথ্যা শপপের কথ্া উল্লেথিত হইয়াছু:
ইমাম आহমদ (র)...... হযরত আবদ্মাহ্ ইব্ন আম木 (রা) হইচে বর্ণনা করেন বে, आবদুন্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, র্াাসূলুলাহ (সা) বলিয়াছেন, বড় বড় পাপ্ৰলির মধ্যে जनাতম হইল आল্লাহ্র সহিত শরীীক করা ও পিতামাতার নাফরমানী করা। ৩বা (র) বলেন, ইহার মধ্ধে তিনি হত্যা করা অথবা মিথ্যা শপথ করার কথাও বनিয়াছেন।

৩বার সনদদ বুখারী, তির্যমিযী এবং নাসাঈও ইश বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তবে বুখারী ও শায়বান উহা ফি্রাস (র)-এর সৃত্রে আরো দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

মিথ্যা শপথ সস্পর্কে অনা অকটি হাদীস :
ইব্ন জাবূ হাতিম (র)...... जাবদুল্নাহ্ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,


 তাহার হুফ্যে রকটা কালো দাগ পড়িয়া যায়। जার লেই দাগটি কিয়ামত পর্य্যন্ত স্থায়ী হইয়া थाबক!

 রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি বনেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যা|্যের এবং আবূ উমামা জনসাগী হইল সা‘লাবার পুত্র। তবে তাহার নাম অঞ্ঞাত। বহ সাহাী হইতে তিনি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

নিস্লোক্ হাদীসে পিতামাকে অভিশাপ দেওয়া সশ্পর্কে বলা হইয়াছে :

 इইন পिতামাতকে গানমন্দ করা।' লোকজন জিজ্ঞাসা করিন, সষ্তান পিতামাতকে কিভাবে গালি দিতে পারে ? তিনি বনিলেন, "অন্যের পিতাকে গানি দিলে লে তাহার পিতাকে পান্টা গালি দিবে। ত্মেনি অন্যের মাতাকে গালি দিলে সে তাহার মাতাক্ পান্টা গালি দিবে।"

 হইন সন্তানের পক্ষ ইইতে পিতামাতার প্রতি গানি দেওয়া। উপস্থিত লোকজন জিঞ্ঞাসা করিল, স্তান কিতাবে পিতামাতকে গালি দেয় ? তিনি বলিলেন : "কেহ কাহারও পিতাকে গালি দিলে সেও তাহার পিতাকে গালি দেয়। তেমনি কেহ কাহারও মাতাকে গালি দিলে সেও তাহার মাতাকে গালি দেয়।"

কাशীর—৩/৭

তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ।
সহীহ হাদীসে আসিয়াছে মে, রাসূনুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপণুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ ইইল, কোন মুসলমানের সম্মানের হানি করা এবং একটি গালির বিনিময়ে দুইটি গালি দেওয়া।"

ইব্ন আবূ দাউদ (র)...... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "অন্যতম বড় পাপ হইল অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ইষমতের উপর আঘাত করা এবং একটি গালির বিনিময়ে দুইটি গালি দেওয়া।"

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... হयরত আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "বে ব্যক্তি ওযর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করে, সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্র দরজাসমূহের একটির মধ্যে প্রবেশ করে।"

আবূ ঈসা তিরমিষী (র)...... মু'তামার ইব্ন সুলায়মান হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আষূ কাতাদা গাদাবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ কাতাদা গাদাবী (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট উমর (রা)-এর পত্র পড়া হয়। তাহাতে লিখা ছিল, বিনা ওযরে দুই ওয়াক্ত নামাय একত্রিত করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা। ইহার সনদ বিও্ধদ্ধ। মোটকথা যোহর-আসর অথবা মাগরিব-ইশাকে শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী আদায় না করিয়া পূর্বে বা পরে আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে अভিসম্পাত বাণী ঞ্ৰননো হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা করিলে সে কবীরা ওুনাহ সম্পাদনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাই যাহারা মোটেই নামায পড়ে না, তাহাদের কথা তো কল্পনাই করা যায় না।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র অনুগত বান্দা এবং মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হইল নামায।

সুনানে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাদের মুসলমানদের এবং কাফিরদের মধ্যে নামায হইল পার্থক্য নির্ণয়কারী। যে উহা তরক করিবে, সে কাফির বলিয়া গণ্য ইইবে।"

রাসূলুল্মাহ (সা) আরো বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করে, সে যেন তাহার সকল আমল জ্বালাইয়া ভম্ম করিয়া দেয়।"

তিনি আরো বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করিল, সে যেন পরিবারপরিজন ও মাল-সম্পদ সর্বস্ব ধ্ণংস করিয়া ফেলিল।"

আল্নাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্নাহ্র মকর থেকে নির্ভয় থাকা সম্পর্কীয় হাদীস :

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক
 উত্তরে বলিলেন, "অাল্লাহুর সহিত শরীক করা, অাল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং


বায়यা木 (র)...... হयরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : অক ব্যক্তি রাসৃনুল্ধাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্মাহ্র রাসমল। কবীরা ఆনাহ কি কি ? রাসানুন্মাহ (সা) বনিলেন \& "আাল্gাহ্র সহিত শরীক করা, আল্gাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং তাকদীর্রে ব্যাপারে উদাসীন থাকা"

ইহার সনদদ সন্দেহ রহহ্যাছে। পরনু এই হাদীসটি মাওবৃফ। ত়েবে ইব্ন মাসঊদ (রা) হইচে এইর্রপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

 আল্লাহ্র সজ্গে শর্রীক কহা; তাকদীর্রের ব্যাপারে উদাসীন थাকা এবং ज্ञাল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ इఆয়া।"

আবদুদ্মাহ্ (রা) হইতে আ'মাশের সূడ্রে ইহ বর্ণিত হইয়াছে। তেস়্নি ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বিভিন্ন সৃত্রে জাব্ ঢুফায়ল সৃত্রও ইহা রিওয়ায়াত কর়া হইয়াহে। মোট কथা সণ্দেহতীততাবে হাদীসটি সহীহ বলিয়া সাবাষ্ত।

आল্মाহ্র ব্যাপার্ কুধারণা পোষণ করা সস্পর্কীয় হাদীস :
ইবৃন মারদুবিয়া (র)...... হযরত ইবৃন উমন্র (রা) হইতে বর্ণনা করেনে বে, ইবৃন উমর (রা)
 কর্া।" হাদীসটি निতান্ত গরীী।

হিজরত কন্রিয়া পুনরায় কাফিত্রের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করা সম্পর্কীয় হাদীস :
ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সাহন ইব্ন জাবূ খায়সামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাহন

 হইন, जান্লাহ্র সহিত শরীক কা; কাহাকেఆ হত্যা করা, যুদ্ধক্রেত্র হইতে শক্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা, ইয়াতীম্মে সশ্পদ ভক্শণ করা, সুদ খাওয়া; সতী-সাষ্পী নারীীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ आর্রোপ করা; কাফ্টিরের দেশ ইইতে হিজরত করিয়া পুন্ন্বার কাফির্রের দেশে প্রত্যাবর্তन করা।"

ইহার সনদদ সন্দে রহহিয়াছছ.। দিতীয়তত, এই রিওয়ায়াতणিক্কে মারূূ বলা সাং্াতিক ভুন।
তবে সঠिক হইন ইবৃন জারীরের রিওয়ায়াতটি। উशা এই : ইবৃন জারীীর (র)...... সাহন ইব্ন आাব খায়সামা হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন बে, आবূ খায়সামা (রা) বলেন ঃ আমি কূফার মসজিদে ছিলাম। তখন হযরত আनী (রা) মসজ্রিদের মিমরে উঠিয়া বলিতেছিলেন ! " সক্! কবীরা ఆনাহ সাতটি। ইহা ऊनिয়া জনতা চিৎকার করিয়া উঠিনেন। তিনি উহা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। जতঃপর বলেন, তোমরা সেই সপ্পক্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিত্ছে না কেন ?


শরীক করা; আল্লাহ যাহাকে হত্যা করা হারাম করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করা; সতী-সাধ্বী নারীর উপর .অপবাদ আরোপ করা; ইয়াতীম্মে সম্পদ ভক্ষণ করা; সুদ খাওয়া; যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করা।

হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহল ঢাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আব্ঝা! হিজরত করার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা কোন্ দৃধ্টিতে কবীরা তুাহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল ? তিনি বলিলেন, বৎস! একটি লোক হিজরত করিয়া মুসলিম দেশে আসার পর সে গনীমতের অংশ পায় ও তাহার উপর যুদ্ধে অংশশ্রহণ করা ওয়াজিব ইইয়া যায়। ইহার পর যদি সে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের কাফির-বেদুঈনদের সজ্গে গিয়া মিলিত হয়, তবে ইহা ইইতে জघন্যতম অপরাধ আর কি হইতে পারে ?

ইমাম আহমদ (র)...... সালমা ইব্ন কায়স আশজাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছেন, "চারটি বিষয় হইতে তোমরা সাবধান থাক! অর্থাৎ আল্নাহ্র সহিত শরীক করিও না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিও না, ব্যডিচার করিও না অবং চৌর্यবৃত্তি অনুসরণ করিও না।"

বর্ণনাকারী বলেন, এই কথাঙ্তল আমি যত পরিকারভাবে তনিয়াছি, তেমন আর কেহ Жনে নাই।

মানসূর্রের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া (র), নাসাঈ (র) এবং আহমদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে....... এই হাদীসটি পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, ওসীয়ত করার দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধন করাও কবীরা গুনাহ।"

ইব্ন জারীর (র)...... হयরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্নাহ (সা) সকাশে কবীরা গুনাহ সম্বক্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। ঢাঁহারা বলিতেছিলেন, কবীরা গুনাহ ইইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সতী-সাষ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; পিতামাতার নাফারমানী করা; মিথ্যা কথা বলা; পর দোষ চর্চা করা; যাদু করা এবং সুদ খাওয়া। পরিশেষে রাসূন্ন্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন :


অর্থাৎ ‘সেই পাপ তাহারা কোথায় রাখিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র নামে কসমকে অল্পমৃল্যে বিক্রি করে ?’

ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে বটে, তবুও হাসান পর্যায়ের।
আলোচ্য বিষয় সম্বক্ধে পূর্ববর্তী মনীষীগণের অভিমত:
প্রথমে এই বিষয়ের উপর হযরত উমর (রা) এবং হযরত আলী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা কভ়া ইইয়াছে। অপর হাদীস :

ইব্ন জারীর (র)......হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ মিসরে বসিয়া কত্গুলি লোক আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে এমন কতখুলি বিষয় দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার জন্য আল্মাহ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু উপর আমাদের আমল নাই। তাই এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমরা আমীরুল মু'মিনীনের নিকট যাইতে চাই।

সে মতে তিনি তাহাদিগকে উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সক্গে করিয়া নিয়া আসেন। প্রথমে তিনি একা উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে উমর (রা) তাহাকে দেখিয়া বলেন, কখন আসিয়াছ ? তিনি কখন আসিয়াছেন তাহা বলিলে উমর (রা) তাহাকে বলেন, সেখান হইতে অনুমতিক্রমে আসিয়াছ তো ? তিনি তাহারও উত্তর দেন। অতঃপর তিনি মূল প্রসঞ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন, হে আমীরুন মুমিনীন! আমার সহিত মিসরের কত্খলি লোক সাক্ষাত করিয়া বলে যে, আমরা কুরআনে এমন কতঞ্ুলি বিষয় দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে, অথচ উহার উপর আমদের আমল নাই। তাহারা আমার সক্গে আসিয়াছে আপনার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করার উল্দেশ্যে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা তাহাদিগকে সমবেত কর। তাহারা সমবেত হইলে উমর (রা) তাহাদের একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের সত্যতার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করিয়াছ ? লোকটি বলিল, হ্যা, সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করিয়াছি। উমর (রা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার প্রত্যেকটা বিষয় হ্রদয়ে গাঁথিয়া নিয়াছছ কি ? লোকটি বলিল, না। আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর বলেন, লোকটি যদি ইহার উত্তরে হ্যা বলিত, তবুও উমর (রা) তাহাকে বে কোন একভাবে নির্রতত্তর করিয়া ফেলিতেন। ইহার পর উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢুমি কি উহা স্বীয় চাল-চলনের দ্বারা যথাযথভাবে পালন করিতেছ? এইভাবে তিনি আগত সকলকে এই প্রশ্নণ্িলি করার পরে তাহাসিপকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমরা সকলে অপারগতা প্রকাশ করিয়াছ। অথচ তোমরা সকলে চাহিতেছ যে, উমর যেন সকলকে আল্নাহ্র কিতাবের शুঁটিনাটি প্রত্যেকটি আদেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ


অর্থাৎ ‘যেইঞ্ৰি সম্পর্কে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সব বড় ওনাহ夭্তলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিলুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

পরিশেষে উমর (রা) বলিলেন, মদীনাবাসী তোমাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে জানে কি ? অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা কি জন্য আসিয়াছ তাহা কেহ জানিয়াছে কি ? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যদি তাহারা জানিতে পারিত, তবে আমাকে তাহাদিগকেও এই সষ্বন্ধে উপদেশ দিতে হইত।

ইহার সনদ বিখ্ধ এবং বিষয়বস্তুও উত্তম। অবশ্য উমর (রা) হইতে হাসানের বর্ণনা করার মধ্যে সনদের ছেদ পরিলক্ষিত হয়। তथাপি বিষয়টা অতি উত্তম ও ব্যাপক আলোচিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আनী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল, আল্মাহ্র সহিত শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সতী-সাধ্টী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, হিজরত করিয়া পুনরায় স্বদেশে ও স্বদেশবাসীর নিকট প্রত্যাবর্তন করা; যাদু করা; পিতামাতার নাফরমানী করা; সুদ খাওয়া; দলত্যাগ করা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ভুন বুঝাবুঝি সৃষ্টি করিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতে না দেওয়া।

ইতিপূর্ব্রে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন : সর্বাপেক্ষা বড় ঔুনাহগুি হইল, আল্মাহ্র সহিত শরীক করা; আল্লাহ্র বদান্যতা হইতে উদাসীন থাকা; আল্লাহ্র কর্ণণা ইইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্gাহ্র মকর হইতে নির্ভয় থাকা।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার প্রথম ত্রিশটি আয়াতে কবীরা গুনাহ সম্ধন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার প্রথম আয়াত হইতে ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত কবীরা ওুাহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :


ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... বুরায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (র) বলেন ঃ সবচেয়ে বড় ওুনাহ হইল, আল্মাহ্র সহিত শরীক করা; পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আটকাইয়া রাখা এবং ষাঁড় দিয়া বিনিময় ছাড়া প্রজনন করাইতে না দেওয়া।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "অতিরিক্ত পানি আটকাইয়া রাখিও না এবং তোমাদের অতিরিক্ত ঘাস হইতে অন্যের প্্কে খাইতে বাধা দিও না।"

সহীহদ্বয়ে আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নবী (সা) বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে হদয় বিদারক শাস্তি। তাহাদের অন্যতম হইল যাহারা নিজেদের অতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে পান করিতে দেয় না।"

উক্ত হাদীসের কিতাব্দয়ে হাদীসটি পুরাপুরি বর্ণনা করা হইয়াছে।
মারফূ সূত্রে আমর ইব্ন তআআয়বের দাদা ইইতে ইব্ন তআয়বের সূত্রে ইমম আহমদ (র) ঢাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন ওআয়বের দাদা বলেন : "বে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি হইতে পান করিতে না দেয় এবং অতিরিক্ত ঘাস হইতে অন্যদের পশ্কে খাইতে না দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাহাকে তাঁহার রহমত হইতে বঞ্চিত রাখিবেন।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... মাসরূক ইইতে বর্ণনা করেন যে, মাসর্রক (র) বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, কুরআনে নারীদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার স্থানে কবীরা ওুাহর কথা উল্ধিখিত হইয়াছে।

আলোচ্য রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হंযরত আয়েশা (রা)-এর উদ্দিষ্ট আয়াতটি হইল :


ইব্ন জারীর (র)...... মু'আবিয়া ইব্ন কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু‘আবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট আসিয়া দেখি যে, তিনি এই আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। এক পর্যাত়ে তিনি বলেন, আল্মাহ তাঁহার পক্ষ হইতে আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহার মধ্যে ইহা ইইতে উত্ত্ম আর কিছু দেখি না। তিনি এই আয়াতটি সম্পর্কে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলেন, আমরা যদি ইহার টপর যথাযথ আমল করি, ঢাহা হইলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র অনুণ্রহপ্রাপ্ত ইंইব। আয়াতটি হইল :


অর্থাৎ ‘যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সব বড় গুনাহ্গুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদিগকে প্রবেশ করাইব।'

## আলোচ্য বিষয় সম্বক্ধে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত

ইব্ন জারীর (র)...... তাউউস (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁউস (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা প্রস⿰্㐄ে লোকজন বলিলেন যে, উহা তো সাতটি। ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা ওনিয়া বলেন, না, সাতের চেয়ে অনেক বেশি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... তাউস (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবীরা গুনাহ সাতটি কি কি ? তিনি বলিলেন, ইহার সংখ্যা সাত হইতে সত্তরের কাছাকাছি।

ইব্ন জারীর (র)...... তাঊস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন : এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া বলেন, আল্নাহ যে সাতটি কবীরা গুনাহর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানেন কি ? জানিয়া থাকিলে আমাকে বলিয়া দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, উহার সংখ্যা কমসে কম সাত হইতে সত্তরটি।

আবদুর রায়্যাক (র)...... ঢাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস বলেন ঃ হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি ? তিনি বলিলেন, উহা সত্তরটির কাছাকাছি। আবূ আলীয়া রিয়াহী (র)-ও এইর্রপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন •যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? তিনি বলিলেন, উহা সাত হইতে প্রায় সাতশতের কাছাকাছি। তবে আল্নাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কবীরা গুনাহ কবীরা থাকে না। পক্ষান্তরে উপর্যুপরি সগীরা গুনাহ করিতে থাকিলে সগীরাও সগীরা থাকে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে,

এই আয়াতাংকের মর্মার্থ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বে কাজ সশ্পর্কে जাল্লাহ দোযখের আযাব এবং বিভিন্ন শাস্তি ও অভিশাপের ভীতি প্রদর্শন কর্রিয়াছেন, উহাই হইল কবীরা ৫নাহ। ইব্ন জার্রীর (র) ইश বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

ইব্ন জাবূ হাতিম (র)...... ইবৃন आাব্dাস (রা) হইতে বর্ণা করেন বে, ইব্ন জাব্বাস (রা)
 কাজই হইন কবীরা ऊনাহ। সাদদ ইব্ন যুবায়র এবং হাসান বসরীও এইส্পপ বनিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... মুহাম্ ইব্ন সীরীী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মুহামদ ইব্ন সীর্রীন (র) বলেন ঃ জামি জানিতে পারিয়াছি যে, ইবৃন অাব্যাস (রা) বলিয়াছেন, আল্মাহ ত‘অালা यাহা করিতে নিম্বে কর্য়য়াছন উহা করাই হইল কবীরা ৫নাহ। তবে কেহ বनिয়াছেন, এই বর্ণাচ্টিতে সন্দেহ রহিয়াছে।
 (র) বলেন ঃ অমি ইব্ন আব্মাস (রাt)-এর নিকট কবীরা ঔনাহ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যাহা করিলে আল্ধাহ় অবাধ্যত প্রকাশ পায়, উহাই কবীরা তনাহ।

## ঢাবিঈগণের্র অভিমত

ইব্ন জারীীর (র)...... মুহাশ্মদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, মুহাশ্মদ (র) বলেন ঃ আমি উবায়দা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম «ে, কবীরা ওনাহ কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সংগে শরীক করা, जন্যায়जাবে কাহাকেও হতা করা, যুদ্ধক্ষের্র হইতে পলায়ন করা; ইয়াতীম্মর মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, কহহর্রে প্রতি অপবাদ আর্রেপ করা এবং হিজরতের পরে স্বদেশে পুনঃ প্রত্যাবর্চন করা।

ইব্ন আউন (র) বলেন ঃ জামি মুহামাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম বে, যাদু করাও কি কবীরা ӊনাহ ? তিনি বলেন, ইश जপবাদ আরোপ করার চেয়েও জযন্যাতম অপরাধ।

ইব্ন জারীীর (র)...... উবায়দ ইবৃন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবায়দ ইবৃন উমায়র (র) বলেন ঃ কবীরা ঔনাহ সাতটি বটে, তবে কুর্ানে যাহা কবীরা বলিয়া উল্লেপিত, কেবল উগাই। বেমন :

আা্লাহ শিরক সষ্বক্ধে বলিয়াছেন :

অর্থাৎ "वে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিন, লে ব্যে আকাশ হইতে পড়িয়া গেন। অতএব হয়ত পাখি াহাকে ছো মার্যিয়া নিয়া যাইবে অথবা হাওয়া তহাক্ কোথাও নিক্ষেপ করিবে।"

ইয়াতীমের সশ্পদ ভক্ষণ করা সশ্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

जর্থাৎ ‘নিচষয়ই যাহারা অন্যায়जবে ইয়াতীমের মান ভক্ষণ করে, নিঃসন্দেদে তাহারা আাখে ভক্ষণ করে।’

সুদ সম্পর্কে তিনি বনিয়াছেন :


مـنَ الْمُسِّ
অর্থাৎ ‘যাহারা সুদ খায়, তাহারা এমনভাবে দখায়মান হইবে যেন তাহাদের উপর জিন্নের আছর পড়িয়াছে।'

সতী-সাধ্ষী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা সম্পর্কে আল্মাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ
انِنًا الَّذِيْنَ يَرْمْوُنْ الْمُحْمـنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ
"আর যাহারা অসতর্ক মু’মিন সতী নারীদের অপবাদ রটায়. "'
যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :
يَا اَيُهُا الَّذِيْنَ لَمَنُوا اِذَا لقَيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفٌا.
‘হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করিবে, দৃত়তার সহিত অপ্রসর হইবে......'

হিজরত করার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা সম্পর্কে আল্পাহ তাআালা বলিয়াছেন ঃ
‘নিশ্য়ই যাহারা সত্য প্রাপ্ত ইইয়াও পিছনে ফিরিয়া গেল $\qquad$ '
মু’মিনকে হত্যা করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন :
‘আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু’মিনকে হত্যা করিল, তাহার শাস্তি হইল জাহান্নামসেখানের সে স্কায়ী বাসিন্দা।’

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইবৃন জারীর (র)...... ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন : কবীরা গুনাহ হইল সাতটি ঃ হত্যা করা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, পিতামাতার নাফরমানী করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালায়ন করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, মুগীরা (রা) বলেন ঃ আবূ বাক্র (রা) এবং উমর (রা)-কে গালি দেওয়া এবং তাঁহাদের সমালোচনা করাও কবীরা ওুনাহ।

আলিমদের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের অভিমত হইল যে, সাহাবাদিগকে গাল-মন্দ করা এবং চাঁহাদের সমলোচনা করা কুফরী। হযরত মালিক ইব্ন আনাস (রা) হইঢে ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

কাঘীর—৩/b

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আমি ইহা কল্পনাও করিতে পারি না শে, যাহার অন্তরে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে, সে হযরত আবূ বাক্র (রা) এবং হ্যরত উমর (রা)-এর সমালোচনা করিতে পারে। তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্নাহ্ ইব্ন আইয়াশ (র) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবদুল্নাহ্ ইব্ন আইয়াশ (র) বলেন :


এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়া কবীরা গুনাহ সম্পর্কে যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ আল্লাহৃর সহিত শরীক করা, রাসূল ও আল্মাহৃর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করা; যাদু করা, সন্তান হত্যা করা এবং আাল্লাহ্র জন্য সন্তান ও সঙ্ীী সাব্যস্ত করা। আর এই ধরনের কথা বলা এবং কাজ করা যাহা দ্বারা কোন পুণ্য সংগৃহীত হয় না। হ্যা, তবে যে সকল পাপকাজ করার পরেও ধর্ম অবশিষ্ট থাকে, আমলের পথ বন্ধ হয় না, সেইপুলি আল্লাহ তাআআলা পুণ্যের বিনিময়ে মাফ করিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,


এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়া কাতাদা (র)’ বলেন ঃ আল্মাহ তা‘আলা কবীরা শ্তনাহকারীদিগকেও ক্ষমা করার অঙীকার করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া সহজ পথ অবলম্নন কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "আমার কবীরা গুনাহকারী উম্যাতরাও আমার সুপারিশ পাইবে।" তবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে এমন সব সূত্তে, যাহার প্রত্যেকটি সূত্তেই দুর্বলতা রহিয়াছে। একমাত্র আবদুর রায্যাকের রিওয়ায়াতটি ক্রুটিমুক্ত।

আবদুর রায়যাক (র)...... আনাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জানাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যকার কবীরা ঔনাহকারী উম্মাতদের জন্যও আমার সুপারিশ থাকিবে।" সহীহদ্বয়ের শর্ত মুতাবিক ইহার সনদ সহীহ। আবদুর রায়্যাক হইতে আব্বাস আম্বারীর সূত্রে আবূ ঈসা তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়া বলেন় যে, হাদীসটি উত্তম ও বিশ্ধ্ধ। দ্বিতীয়ত, মর্মগতভাবেও ইহার জোরালো সমর্থন রহিয়াছে। উহা হইল শাফাআত সম্পর্কে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর হাদীস। যাহাতে তিনি বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি মনে করিয়াছে যে, আমি কেবল মু’মিন ও মুত্তাকীদের জন্যই সুপারিশ করিব? না, বরং গুনাহগার-পাপীদের জন্যও আমি সুপারিশ করিব।"

আলিমগণ কবীরা গুনাহর মাপকাঠির ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন। যেমন ঃ
কেহ বলিয়াছেন, শরী'আতে যে অপরাধের জন্য শাস্তি রহিয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ।
কেহ বলিয়াছেন, यে সকল অপরাধের ব্যাপারে কুর্রান ও হাদীসে অভিসম্পাত ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে, উহা হইল কবীরা ঔনাহ। এভাবে অনেকে অনেক কিছू বলিয়াছেন।

আবুন কাসিম আবদুল করীম ইব্ন মুহাশ্মদ রাফিঈ স্বীয় কিতাব ‘আশ্-শারহুল কাবীর’-এর শাহাদাত অধ্যায়ে বলিয়াছেন শে, কবীরা ওনাহ এবং সপীরা পुনাহসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যাপারে সাহাবা এবং তাঁহাদের পরবর্তী মনিষীদের মধ্যেও মতভ্রেদ রহিয়াছে। যেমন :

একদল সাহাবা বলিয়াছেন ঃ কবীরা ওনাহ হইল সেইগুলি, যাহার ব্যাপারে শরী'আতের শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

একদল বলিয়াছেন : যে পাপের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছ, উহা হইল কবীরা ঞুনাহ।

ইমামুল হারামাইন (র) বলিয়াছেন ঃ যে কাজ দীনদারী হ্রাস করিয়া পাপের স্পৃহা যোগায়, উহা হইল কবীরা ওুনাহ।

কাयী আবূ সাঈদ হারবী (র) বলেন ঃ কুরআন দ্বারা যাহার অবৈৈৈধতা প্রমাণিত হয় এবং যে সকল অপরাধে শাশ্তি নির্ধারিত হইয়াছে, যথা হত্যা ইত্যাদি করা। অনুরূপভাবে যে কোন ফরয তরক করা, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা শপথ করাও কবীরা তুাহ।

কাयী রুইয়ানী (র) ব্যাখ্যা সহকারে বলেন : কবীরা গুনাহ হইলে সাতটি। যथা, হত্যাকার্য সংঘটিত করা, ব্যভিচার করা, সমকামে লিপ্ত হওয়া, মদ্যপান করা, চুরি করা, জবর দখল করা এবং মিথ্যা অপবাদ. আরোপ করা। আর মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সাহিবুল ইদ্দাহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন ঃ কবীরা ওুনাহ হইল, সুদ খাওয়া, ওयর ব্যতীত রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করা, মিথ্যা শপথ করা, অকারণে আখ্মীয়তা ছ্ন্ন করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, মাপের মধ্যে হেরফের করা, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করা, ওयর ব্যতীত নামায বিলম্বে আদায় করা, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে মারধর করা, ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা, সাহাবীদের সমালোচনা করা, ওয় ব্যতীত সাক্ষ্য গোপন করা, ঘুষ গ্রহণ করা, স্বামী-ন্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা, পদের লোভে বাদশাহর নিকট কাহারো নিন্দা করা, যাকাত দিতে অস্বীকার করা, শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ ইইতে বিরত রাখার চেষ্টা না করা, কুরআন হিফ্য করিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া, কোন পশુকে আগુনে পোড়াইয়া মারা, ওयর ব্যতীত त্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে মিলনে বাধা দান করা, আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, আল্মাহ্র মকর বা ফন্দী হইতে নিণ্চিন্ত থাকা, আলিম অর্থাৎ কুরআনের বাহক ও প্রচারকদের ক্ষতি সাধন করা, যিহার করা এবং ওযর ব্যতীত মৃত জন্তু ও শৃকরের মাংস ভক্ষণ করা। তবে অত্যত্ত প্রয়োজনবশে মৃত জন্তু বা শৃকরের মাংস थাওয়া অন্য কথা।

রাফিঈ (র) বলেন ঃ ইহার দুই-একটা ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।
आমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি : কবীরা প্ৰনাহর উপরে বহু মনীষী বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার উস্তাদ হাফিয আবূ আবদুল্নাহ্ যাহবী একখানা পুস্তকে কবীরা ওুনাহ সত্তরটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ কবীরা খুাহ হইল সেইগুলি, যেগুলির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন।

পরিশশেে কথা ইইন, আারা যদি এই ধরনের পাপসমূহ গণনা করিয়া দেথি, তাহা সং্থায়া
 ఆনাহ, তাহাদের মতে ইহার সংখ্যা ইইবে অপণিত। জাল্লাহই ভাল জানেন।

 হইও না। পুর্স্যদের জন্য जাহাই রহিয়াছে যাহা তাহারা উপার্জন কর্রিল এবং নারীীদরর জন্যও ঢাহাই ব্রহিয়াছে যাহা ঢাহারা উপার্জন কর্রিয়াছ্ এবং আন্লাহন্ন কাছে মর্যাদা চাও, নि४য়ই জান্লাহ সকন কিছ্ইই জানেন।"

তাফ্সীর ঃ ইমাম आহমদ (র)..... মুজাছিদ হইতে বর্ণনা কর্রেন ভে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একবার হযরতত উল্মে সালমা (রা) হযয়ত র্যাসূন্ন্দাহ (সা)-কে বনিয়াছ্ছেনে, হে আল্লাহ্র রাসূন! পুরুষ্রা জিহাদ্দ অংশ্্যহণ করে, जথচ আামর্রা নারীরা এই পৃণ্য হইতে বঞ্চিত থাকি। जনুজ্রপভবে আমরা মীনাসও পুরুথ্যদ্রর ঢুননায় জর্ধ্রক পাইয়া থাকি। অতঃপর তাহার উক্ত জিজ্ঞাসার প্রেকিতে जাল্লাহ ত'জানা এই অায়াতটি নাযিল করেন :

## 

जর্থাৎ ‘তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাজ্মা করিও না, বে সব বিষয়ে আল্gাহ তোমাদের একের উপরে অপরের ল্রেষ্ঠণূ দান করিয়াহান।’

তিরমিयী (ৰ)...... উत্পে সানমা (রা) হইতে অনুส্প বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছ়ন, হাদীসটি দুর্বল। কেহ মুজাহিদ (ন) হইতে এবং কেহ ইব্ন নাজীহ ইইতেও ইহ র্রিওয়ায়াত কর্রিয়াছ্ন।

ইবৃন জারীর ও হাকিম (র)...... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একবার উল্মে সানমা (রা) রাসুলুন্ধাহ (সা)-কে বনেন, ঢে আল্লাহ্র রাসূন! আমরা যুক্ধ করি না, তাই শাহাদতের মর্যাদাও পাই না। অन্যদিকে আামাদিগকে মীরাসও দেওয়া হয় অর্ধ্রে, এই বৈবষय কেন ? অতঃপর আল্gাহ ত'অালা आলোচ্য आয়াতঢি নাযিল করেন। পরবর্তীতে ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতঢিও নাযিল করা হয় :

आাবদুর রায়্যাক (র)...... মকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন বে, মক্কার সেই ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ কতিপার মহিলার আর্জির প্রেক্কিতে এই আায়াতিি নাযিল হইয়াছ্নি। তাহারা
 পারিতাম এবং আল্gাহ্র পথে যুদ্ধ করিয়া পৃণ্য নাত করিতে পারিতাম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জনৈক মহিলা বলিলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! মহিলারা পুরুষের অর্ধেক মীরাস পায়, সাক্ষীর বেলায় দুইজন মহিলা একজন পুরুষের মর্যাদা পায়, আমরা আমলের বেলায়ও এইভাবে পুরুষের অর্ধ্ধে সাওয়াব পাইয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিন করেন।

সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ পুরুষরা বলিতেছিল যে, আমরা যখন মহিলাদের তুলনায় দ্বিজুণ স্বত্ণাধিকারী হই, তখন পুণ্যও আমরা তাহাদের তুলনায় দ্বিজ্ণ পাইব! পক্ষান্তরে মহিলারা বলিতেছিল যে, আমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হ় য় নাই। যদি আমদের উপর ফরয করা হইত, আমরা জিহাদ করিতাম। অতএব আমরা উহার পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইব কেন ? ফলে আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে তাহাদের দাবি হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন। তু তাহা নহে; তিনি আরো বলেন যে, তোমরা আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। সুদী (র) আরো বলেন, কাতাদা (র) ইইতেও এইর্দপ বর্ণিত হইয়ী|ছে।

আলী ইব্ন আবূ ঢালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা বলে যে, আহা, অমুক ব্যক্তির ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যদি আমার হইত, ঢাহাদিগকেও এই ধরনের অবাস্তব আকাক্ষা করা হইতে এই আয়াত দ্বারা নিমেষ করা ইইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, তোমরা আল্মাহ্র নিকট উহা প্রার্থনা কর।

হাসান (র), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) ও যাহ্হাক (র)-ও ইহা বলিয়াছেন। আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুयায়ী এই অর্থই বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত, নিম্নবর্ণিত সহীহ হাদীসটির অর্থও ইহার বিপরীত বলিয়া বুঝায় না। উহাতে আসিয়াছে যে, "দুই ব্যক্তিই কেবল হিংসার পাত্র হওয়ার যোগ্য। এক, সেই ধনী ব্যক্তি যে স্বীয় মান প্রতিযোগিতার সহিত আল্লাহর পথে বিলাইয়া দেয়। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, यদি আমারও এইর্রপ সম্পদ হইত তবে আমিও উহার মত আল্লাহ্র পথে খরচ করিতে থাকিতাম। অতএব উহারা উভয়ে পুণ্যের বেলায় সমান অধিকারী হইবে।" আলোচ্য আয়াতের অর্থও ইহার বিপরীত নয়। তবে পার্থক্য হইলো এতটুকু যে, এই আয়াত দ্বারা প্রাকৃতিক বিষয়ে অমৃলক আকাক্ষা করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে হাদীসে বना হইয়াছে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে নক্ষ্য করিয়া। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

"তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাক্ষা করিও না, যে সব বিষয়ে আল্লাহ তোমদের একের ঊপর অপরের শ্রেষ্ঠষ্ দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ দীনী বিষয়ে তোমরা ঐই ধরনের আকাক্মা করিও না। হযরত উম্মে সালমা (রা) এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায়।

এইভাবে আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলে : এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে যাহারা আকাক্ষা প্রকাশ করিয়া বনে, অমুকের সম্পদ-সন্তান যদি আমার হইত, এবং সেই মহিলাদের ব্যাপারে, যাহারা বলে, আমরা যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আমরা জিহাদ করিয়া তাহাদের সমান পুণ্য লাভ করিতাম। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তাল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ

## 

'পুরুষ যাহা অর্জন করে, সেটা তাহার অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে, সেটা তাহার অংサ!’

অর্থাৎ প্রত্যেককেই তাহার কার্শের প্রতিদান দেওয়া হইবে। যদি সে ভালো কাজ করে, তবে তাহাকে ভালো প্রতিদান দেওয়া হইবে আর যদি মন্দকাজ করে তবে মন্দ প্রতিদান দেওয়া হইবে। ইব্ন জারীর (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা মীরাসকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তাহার নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী অংশীদার হইবে। তিরমিযী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ

‘আन्नाহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।'
অর্থাং তোমাদের একের উপরে অপরকে যে শ্রেষ্ঠত্ণ দান করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে আকাক্ষা করা হইতে বিরত থাক। কেননা উহা এমন এক বিষয় যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় না।। তাই উহার আক্ষেপ না করিয়া আমার অনুত্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আমি দাতা ও দয়াময়।

তিরমিযী ও ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্মাহর অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা আল্মাহ তাআআলা প্রার্থনা করাকে পসন্দ করেন। আর সর্ব্বেত্তম ইবাদত হইল, প্রশস্ততার অপেক্ষায় থাকা।"

আবূ নু'আইম (র)...... নবী (সা) হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ নু'আইমের রিওয়ায়াতটিই বেশি তদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ইসরাঈল হইতে ওয়াকীর সনদে ইব্ন মারদুবিয়া উপরোক্তক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ইইয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ‘আল্লাহ ঢাঁহার নিকট প্রার্থনা করাকে ভালবাসেন। তাই আল্লাহর নিকট তাঁহার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্রা প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর প্রশস্ততা পাইতে ভালবাসে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

—‘িঃঃসন্দেহে আল্মাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'
অর্থাৎ যে পার্থিব সম্পদ পাওয়ার যোগ্য তাহাকে পার্থিব সম্পদ দান করেন; যে দারিদ্রের যোগ্য, তাহাকে দান করেন দারিদ্র্য; আর যে ব্যক্তি আখিরাতের পরম সুখ ভোগের যোগ্য, তাহাকে সেই পথে চলার রান্তা সহজ করিয়া দেন; আর বে জাহান্নামের উপযুক্ত, তাহাকে

জাহান্নাম্রে পথে চনার সুযোগ কর্রিয়া দেন। মোট কথা, বে যাহার ব্যো্য, তিনি তাহাকে সেই পথে চনার জন্য সरজ সুর্যোগ সৃষ্টি করিয়া দেন। তাই বলা হইয়াছে :



## قا وr (r 

৩৩. "এবং প্রন্যেকের জন্য উত্ত্রাধিকার্রী বানাইয়াছি যাহা পিতামাত, জায্ীীয়-ব্বজন ও ঢোমাদর্র অशীীকারদাতাণণ পর্রিতাগ কর্রিয়া যায়। তাই ঢাহাদ্রু অలশ ঢাহাদিগকে


তাফ্সীর ঃ হযরত ইব্ন জব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র), आবূ সালিহ (র), যায়দ ইব্ন অাসनাম (র), সুদী (র), याহ़হাক (র) ও মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র)

 आসাবা।
 जার্মাস তাহার কবিতার রকটি পংক্তিতে বনিয়াছেন :
مهلا بنى عمنـا مهلا موالينـا - لا يظهرن بينتا مـا كان مدفونا

সুত্রাং আায়াতের ভাবার্থ হইল বে, তোমাদের পিতামাত এবং আ丬়্ীয়-ব-বজন যাহা রাঘিয়া গিয়াহ, जোমরা তাহার উত্তাধিকারী হইবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি আসাবা বানাইয়া দিয়াছি।

অতঃপর জাল্gাহ ত'অানা বলিয়াছছন :

—"আর যাহাদ্রর সাথে ঢোমরা অংগীকারাবদ্ধ ইইয়াহ, তাহাদ্র প্রাপ্য দিয়া দাও।'
जর্থ্রৎ যাহাদ্রে সংণে কঠিন শপণথর মাধ্যেে জহগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদিগকে তাহাদের
 অথবা চूক্তিবদ্গ হও।

ইসলাল্মে প্রথম যুগে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তীতে এই নির্দেশ রহিত করিয়া जাদেশ করা হয় যে, ঢোমরা ज্গীীকার প্রতিষ্ঠিত র্াাখ এবং তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইও না।

ইমাম বুথারী (র)...... ইবุন আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা)
 বाকगयবসতি স্ৰাপন করার পর তাহারারা তथাকার প্রথানুযায়ী জানসারদের উ

আনসারদদর জাম্মীয়রা তাহাদ্রে উত্ত্রাধিকারী হিসাবে কোন অং্শ পাইত না। সুতরাং আয়াতের প্রথথমাশ্ দ্বারা এই প্রথার রহিত সাধন কর্রিয়া পররর্তী বাক্যে বলা হয় বে,
‘তোমরা ঢাহাদের সংণে সুসপ্পক্ক রাখ, তাহাদ্রে সাহাযা-সহযোগিত কর ও তাহাদের
 জন্য ওসীয়াত করিতে পার।

ইব্ন জাবূ शতিম (র)...... ইব্ন জাব্রাস (রা) হইচে বর্ণনা কর্নে বে,

—এই जায়াতংশের ব্যাখ্যা প্রসংপে ইবৃন জাব্রাস (রা) বলেন : মুহাজিররা মদীনায় হিজরত করার ফলে তাহারা আনসারদদর উত্তাধিকারী হয়। অথচ ঢাহারা সহেেদর বা রক্ত সস্পর্কীয় ভাই ছিন না। রাসূলूল্নাহ (সা) তাহাদের পরশ্পরের মধ্যে মুখবোলা ভাই সশ্পর্ক. প্রতিষ্ঠিত কর্রিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তহারা মদীনার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়ারি়ি
 নাযিল হওয়ার পর এই সামাজ্জিক নিিয়ম রহিত হইয়া যায়ি। তবে ইহার পর্রের আয়াতংণশেই আাল্লাহ ত'জালা বলিয়াছ্ন বে, যযাহাদ্রে সংণে তোমরা অংপীকারাব্ধ হইয়াছ, তাহাদের প্রাপ্য जংশ দিয়া দাও।

ইবৃন জারীর (র)........ ইবৃন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন জাব্মাস (রা)
 ইসলাম-পূর্ব যুগে একজন অनাজনের সংগে অभীকার কর্রিয়া বলিত শে, पूমি আমার উত্রাধিকারী হইবে। অথবা বলিত, আমি তোমার উত্তাধিকারী হইলাম। এইভাবে তাহারা অभীকার করিত এ ংং অभীকার অনুযায়ী অশশ প্রান করিত। এই প্রচলিত প্রথার প্রেক্ষিতে
 পাইয়াহ, তাহার ব্যাপারে ইসলাম হষ্ঠক্ষেপ কর্রিরে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো শক্তিশানী ও দৃण়ত দান করিয়াছে। তবে এই ব্যাপার্ ইসলাম নূত্ন जার কোন শপথ বা অभীকার



সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আত, হাসান, ইব্ন মুসাইয়াব, आবূ সালিহ, সুলায়মান ইবৃন ইয়াসার, শা'বী, ইকরিমা, সুদ্ট, যাহহাক, কাতাদা ও মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান প্রমুথ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে বে, তাহারা বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত দ্মারা ইসলাম-পৃর্ব যুগের উক্ত जशীীীরকারীীদদরকেই বুঝান হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... সাঈদ ইবূন ইবরা|ীী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাপদ ইব্ন ইবাহীম (র) বলেন : র্যাসূনूল্बাহ (সা) বলিয়াছেন, "ইসলাহ্ম কোন অংগীকার নাই। আর জাহিলিয়াতের যুগে বে সকন অংীীকার করা হইয়াছিল, উহার ব্যাপার্র ইসনাম হস্ঠఁ্ষেপ করে না; বরংং ইসলাম উহাকে আরো শক্তিশালী করিয়াছা৷"

ইমাম মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র)...... জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ (উপরোক্ত বর্ণনা)।

আবূ কুরাইব (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলামে কোন অংগীকার নাই। তবে অজ্ঞতার যুগের প্রত্যেক শপথকে ইসলাম আরো দৃঢ় করিয়াছে। আমাকে यদি লাল রংত্যের উট দিয়া ‘দারুন-নাদওয়ার’ শপথ ভাংগিয়া দিতে বলে, তবুও আমার দ্বারা উহা সষ্ভব হইবে না। ইহা হইল ইব্ন জারীরের ভাষা ও বর্ণনা।

ইব্ন জারীর (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বলেন ঃ রসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি বাল্যকালেে মুতাইয়াবীনের অংগীকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন আমি আমার মাতুলদের সংণে ছিলাম। এখন यদি আমাকে নাল রংগের উটও দেওয়া হয়, তবুও আমি উহা ভাংগিয়া দিতে সম্মত নহি।

যুহরী (র) বলেন : রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : ইসলাম কখন্ পৃর্বযুপের অংগীকারের উপর হন্তক্ষেপ করে না; বরং উহাকে আরো শক্তি দান করে।

রাসূলুল্মাহ (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার ন্নাই।"
তবে কথা হইল, হযরত নবী (সা) কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে যে সস্পর্কে স্থাপন করিয়াছেন, উহা ছিল ও্ধু প্রেম ও প্রীতিমূলক।

ইমাম আহমদ (র)...... যুহরী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র)...... কায়স ইব্ন আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্ন আসিম (রা) রাসূলুল্মাহ (সা)-কে অংগীকার সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বনেন : "জাহিলী যুগে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিন, উহা তোমরা দৃঢ়ততার সহিত ধারণ করিয়া রাখিবে। তবে ইসলামে কোন শপ்থ নাই।" হহশায়মের সৃত্রেঞ আহমদ এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই। তবে জাহিলিয়াতের যুগে বে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, উহার উপর ইসলাম হত্তক্ষেপ করিবে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো দৃঢ়তা দান করিয়াছে।"

কুরাইব (র)...... 'আআয়বের পিতা হইতে বর্ণনা করেন বে, ঔ'আয়বের পিতা বলিয়াছেন ঃ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্ধাহ (সা) দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন ঃ "হে লোক সকল! ইসলাম জাহিনী যুগের অংগীকারকে বাতিল করে নাই; বরং আরো দৃঢ় করিয়াছে; তবে ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

ইমাম আহমদ (র)...... জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "ইসলামে কোন অংগীকার নাই; আর কাছীর——/৯

জাহিলিয়াতের সময়ে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছে, ইসলাম ইহার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই; বরং ইসলাম উহাকে আরো দৃঢ় করিয়াছে।"

ইমাম আহমাদ (র)...... কায়স ইব্ন আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্ন আসিম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন : "জাহিনী যুগে যে অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিন, তাহা তোমরা আাঁকড়াইয়া থাক, কিন্ুু ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)...... দাউদ ইব্ন হাসীন হইতে বর্ণনা করেন বে, দাউদ ইব্ন হাসীন (র) বলেন ঃ আমি উম্মে সা'দ বিনতে রবী'আর নিকট তাঁহার পৌত্র মূসা ইব্ন সা'দের সজ্পে একত্রে কুরআন পাঠ করিতাম। হযরত উম্মে সা'দ বিনতে রবীআ ইয়াতীম অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে আমি এই আয়াতট পাঠ করি : |

অতঃপর তিনি বলেন : আবৃ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করিব না। অতঃপর যখন তিনি চাপের মুখে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন্ন, তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া আবূ বকরকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আবদুর রহমানকে প্রাপ্য অংশ দিয়া দেন। ইব্ন আবূ হাত্মি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি গরীব। প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটিই খ্দ ও সঠিক।

ইসলামের প্রথম যুগে অঙীকার দ্বারাও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। পরবর্তীতত উহা রহিত ইইয়া যায়। তবে অঙীকারকারীদের সঞ্গে সুসস্পর্ক রাখার নির্দেশ বর্তমানেও কার্যকর রহিয়াছে। আর এই নির্দেশের পূর্বে অর্থাৎ যাহা দ্বারা রহিত করা হইয়াছে, উহা নাযিল হওয়ার পৃর্বে যত অঙ্れকার সম্পাদিত হইয়াছে, উহা পালন করার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। কেননা ইতিপূর্বে জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) সহ অনেক সাহাবীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে বে, ইসলাম নূতনভাবে কোন অभীকারকে অনুম্মোদ করে না। তবে জাহিনী যুপে যে সকল অঙ্গীকার সম্পাদিত ইইয়াছে, ইসলাম উহা বাতিল করে নাই; বরং আরও দৃঢ় করিয়াছে। এমনকি পৃর্বের অঙীকার পুরণের জন্যে তাকিদ দিয়াছে।

অতএব যাঁহারা বলেন, বর্তমানেও সেইর্রপ অগ্ীকার করিলে উহা পূর্ণ করিতে হইবে, এই আয়াত ও হাদীসগ্গি তাহাদের উক্তিঁকে জোরালোভাবে খঞ্জন করিয়াছে। ইহা ইইল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলেরও একটি রিওয়ায়াতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে সঠিক হইল জমহূর, মালিক এবং শাফিঈর মাযহাব।। আহমদ ইব্ন হাম্বলের প্রসিদ্ধ অভিমতও তাহাই।

তাই আল্মাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :
‘পিতামাতা এবং নিকটাড্মীয়গণ যাহা ত্যাগ করিয়া যায়, সেই সবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।’

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবে তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা, অন্য কোন ব্যক্তি नয়।

সহীহদ্বয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ইইয়াছে যে, রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন : "উত্তরাধিকারীদেরকে তাহাদের অংশ দিয়া দাও। যাহা বাকী থাকিবে তাহা দাও আসাবাদেরকে।"

অর্থাৎ ফারাইযের আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ওয়ারিসদেরকে তাহার অংশ প্রদান কর। আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা আসাবাদেরকে প্রদান কর।

ইহার পরের আয়াতাংশে আল্মাহ তা‘আলা বলিয়াছেন : 'যাহাদের সন্জে তোমরা সম্পদের অংশ প্রদানের ব্যাপারে অঙীকারাবদ্ধ হইয়াছ।'

অর্থাৎ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পৃর্বে এই সম্পর্কীয় যত অঙ্গীকারে তোমরা আবদ্ধ হইয়াছে, সেই অগীকারমত তোমরা তাহাদেরকে অংশ প্রদান কর। তবে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যাহাদের সজ্গে এমন অঙ্গীকার করা ইইয়াছে, তাহারা উহা পাইবে না। মোটকথা পূর্বে যত অঙ্গীকার ও কসম করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী হইবে। আর ইহার পর যত অঙ্ীকার করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী ইইবে ননা।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র)...... ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : : ${ }^{\circ} \mathrm{Ol}$ এবং তাহাদের জন্য ওসীয়াত করা—তবে তাহারা মীরাস পাইবে না। আবূ উসামা হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ কুরাইব ও ইব্ন জারীর এবং আবূ মালিক ও মুজাহিদ হইতে ভিন্ন সূত্রে এইন্নপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, ${ }^{\circ}$ * পরম্পরে অঙ্গীকার করিত যে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে যে মারা যাইবে, দ্বিতীয়জন তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হইবে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আল্মাহ তা‘আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ


অর্থাৎ এই আয়াত দ্বারা বলা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য নিজ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করা জায়েय রহিয়াছে। মোটকথা, এই মতই হইল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মত।

পৃর্ববর্তী আরও বহু মনীযী বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি দ্বারা পৃর্ব আয়াতটিকে রহিত করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জ্রবায়র (র) বলেন : : $\circ$ : মীরাস তাহাদিগকে প্রদান করা। কেননা আবূ বকর (রা) একটি লোকের সজ্গে অনুর্রপ অগীকারাবদ্ধ ছিলেন এবং তাহাকে তিনি অংশ দিয়াছিলেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি তাহাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহারা নিজেদের পুত্র ব্যতীত অন্যদেরকে পুত্র বানাইয়া তাহাদিগকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যশ্ত করিত। তাই এই আয়াত নাযিন করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের জন্য ওসীয়াত করা হইলে তাহারা ওসীয়াত অনুযায়ী অংশ পাইবে, কিন্তু ওয়ারিস হিসাবে তাহারা অংশ পাইবে না। মোট কথা আল্মাহ তাআলা মুখে ডাকা পুত্রদেরকে মীরাসী স্বতৃ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহারা অংশীীদার হইলে একমাত্র ওসীয়াতের অংশীদার হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্বত্ব তাহারা প্রাপ্য নয়। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 অঙীকারাবদ্ধ স্বজনদের সাহায্য করা, সুথে-দুঃখv খোজ-খবর নেওয়া এবং তাহাদের জন্য ওসীয়াত করিয়া যাওয়া। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহাদেরকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

আয়াতের এই অর্থ করিলে আয়াতটিকে মানসূখ বলারও প্রয়োজন হয় না এবং ইহাও বলিতে হয় না যে, এই নির্দেশ পৃর্বে ছিল, এখন নাই; বরং এই কথা বলা যায় যে, আয়াতের নির্দেশ হইল, তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য-সহানুভূতির যে অগীকার করা হইয়াছে, তাহা পৃরণ কর। সুতরাং আয়াতটি রহিত নয়, ইহার বিধান কার্যকর রহিয়াছে।

তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা তৎকালে কোন কোন অঙীকার সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে ইইত বটে, কিন্তু কোন কোনটি হইত মীরাস বা ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে। ইহা বহু মনীষী হইতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, প্রথমে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হইতেন, কিন্তু আনসারদের আশ্মীয়রা তাহাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন না। পরবর্তীতে ইহা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইব্ন জারীর (র) কিভাবে বলেন যে, ইহা রহিত নয়; বরং মুহকাম ? আল্লাহই ভালো জানেন।

৩8. "পুর্শু নারীর কর্তা। কারণ, जল্লাহ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠতৃ দান করিয়াছেন এবং পুর্থষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্ধী শ্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং যাহা লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ সুরফ্মিত রাখিয়াছেন, উহারা তাহার হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশস্কা করো, ঢাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শय্যা বর্জন কর, অবশেষে তাহাদিগকে প্রহার কর। यদি তাহারা তোমাদের অনুগতা হয়, তবে তাহাদের বিব্রুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ কর্রিও না। আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ।"
 जবাধ্যण দেখাইনে স্বামীগণ তাহাদিগকে আদব ও সদাচরণ শিক্ষ দিবে। ন্ত্রীদের প্রতি



 পারে না। এই সম্পর্কে হৃবূর (সা) ফ্রমাইয়াছেন :
‘‘ে জাতি নারীর উপর রাষ্षীয় কার্থ্রের দায়িত্ণ জর্পণ করে, সে জাতি কখনো সফনকাম ও কৃত্কার্य হইতে পারে না।'

ইমাম বুখারী উপরিউক্ত হাদীস आবদুর রহমান ইব্ন অাবূ বাকরা (র)..... প্রমুখ রাবীর সনদ̆ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। এইর্রপপ বিচারকের পদ এবং অনুর্রপ দায়িত্বও নারীর প্রতি অর্পিত ইইতে পারে না। নারীর উপর পুরুমের কর্ত্ত্ব ও নেতৃত্রের আরেক কারণ এই ব্যে, পুরুষ


 কারণে। সুতরাং নারীর উপর তাহার কর্ত্থত্ধ ও নেত্ণ্ণ সংগত ও ব্যেক্কিকতাপূর। এই প্রসলে
 ल্রষষ্ঠप্ রহিয়াহা।

 ¡ইবে; বে সকন বিষয়ে जাহাদের প্রতি जনুগত হইয়া চলিতে নারীদের পতি আল্লাহ ত'আানা নির্দেশ দিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে নারীণণ তাহাদের প্রতি অনুগত হইয়া চলিবে। পুপ্তুমের প্রতি নারীর জানুগত্য এই বে, নায়ী তাহার স্বামীন পরিবার্রের সদস্যদের প্রতি সদাচারিণীী ইইবে এবং তাহার বিষয়-সস্পও্তির রক্ষণাবেক্ণণ করিবে। মুকাতিন, আসৃ-সুদ্ী এবং যাহ্হাকও অনুরুপ ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াiাছন।

एযরত হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, একদা জনৈকা মহিলা র্রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট आসিয়া অভিব্যোগ কর্রিল ব্য, তাহার স্বামী তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। হৃবূর (সা)

 প্রতিশো ব্যত্রিরেকেই রাসৃনूন্ঞাহ (সা)-এর দরবার হইতে প্রত্যাবর্তন করিন।

ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন জাবূ হাতিম একাধিক সনদে উপরিউক্ত হাদীস হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন । কাতাদা, ইব্ন জুরাইজ এবং সুদ্দী উক্ঞ হাদীসের সনদসমূহে হাসান

বসরীর কোন উর্ধ্ধতন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই। ইব্ন জারীর (র) উহার সকল সনদ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) হযরত হাসান বসরীর সনদ ভ্নিন্ন অন্য এক সনদে উপরিউক্ত হাদীসं বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হयরত আলী (রা) হইতে আহমদ ইব্ন আলী নাসাঈ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক আনসার সাহাবী একটি স্ত্রীলোক লইয়া হুযূর (সা)-এর দরবারে আগমন করত বলিলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্ত্রীলোকটির স্বামী অমুকের পুত্র অমুক। সে ইহাকে মারিয়া ইহার মুখমণ্ডলে দাগ বসাইয়া দিয়াছে। হুযূর (স) ফরমাইলেন ঃ এইর্রপ করিবার অধিকার তাহার নাই।’ ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত


অর্থাৎ আদব শ্রিখাইব্বার ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা। হ্যূর (সা) ফরমাইলেন : আমি চাহিয়াছিলাম এক জিনিস, আর আল্নাহ তাআলা চাহিয়াছেন অন্য জিনিস। কাতাদা, ইব্ন জারীর ও সুদ্দী উপরিউক্ত হাদীস ‘মুরসাল’ বা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) তাঁাদের সকলের সনদ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শা’বী বলিয়াছেন : স্বামী স্ত্রীকে যে ‘মাহর’ প্রদান করে, এখানে উহার প্রতি ঈষ্তিত করা হইয়াছে। নারীর উপর পুরুষের যে শ্রেষ্ঠত্রের কথা বলা হইয়াছে, উহার একটি নিদর্শন এই বে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে ব্যভিচারে অভিযুক্ত করিলে স্ত্রী যদি উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে প্রমাণের অভাবে স্বামী শ্বু ‘লিআন’১ করিলেই সে অভিযোগ আনিবার শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এইর্রপ অভিত্যোগ আনিলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে, স্ত্রীর জন্য ‘দোররা’-এর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

নেক্কার নারীর পরিচয় দিতে গিয়া আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ নেক্কার নারীগণ হইতেছ্-

 স্বামীদের প্রতি অনুগত।
 অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর মাল হিফাযত কর্রে।
 সংরক্ষণীয় হইয়াছে, তৎৎসমুদয়।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হূযূর (সা) বলিয়াছেনঃ "উত্ত্ম শ্ত্রী হইতেছে সেই ত্তী যাহার দর্শন তোমাকে আনন্দ দেয় ও যাহাকে তুমি কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং সে তোমার অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব ও তোমার মালপত্র হিফাযত করে।" অতঃপর হূূূর (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ
3. শরীঅত নির্ধারিত বিলেষ পদ্ধতিতে নিজের জন্যে মিথ্যার শাষ্কি স্বক্রপ আল্নাহর না'নত কামনা করাকে ‘লি 'আন’ বলা হয়।

উক্ত হাদীস ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমাদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক যদি পঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় সতীত্ণ অক্ষুণ্ন রাখে এবং. স্বামীর কথা মানিয়া চলে, তবে তাহাকে বলা ইইবে, 'বেহেশতের যে দরওয়াজা দিয়াই তুমি চাও, সেই দরওয়াজা দিয়া তুমি উহাতে প্রবেশ কর।’

উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

যে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে করণীয় প্রথম

‘যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতত তোমরা অবাধ্যততার আশস্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশের সাহায্যে পথে আনিতে চেষ্টা কর।'
 কারিণী, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারিণী এবং তাহার প্রতি বির্প ভাব পোষণকারিণী স্ত্রী।

স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দিলে স্বামীর কর্তব্য হইতেছে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে তাহাক্কে সত্ক ও সাবধান করা। আল্লাহ তাআলা স্বামীর হক আদায় করা স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব করিয়াছেন, স্বামীর প্রতি আনুগত্য তাহার জন্যে জরুরী করিয়াছেন এবং স্বামীর অবাধ্যতা তাহার জন্যে হারাম বরিয়াছেন। কারণ নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফयীলত রহিয়াছে। নবী করীম (সা) বরিয়াছেন ঃ यদি আমি কাহারও প্রতি অপরকে সিজদা করিতে আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর নিকট প্রাপ্য স্বামীর বিরাট ‘হক’-এর কারণে স্বামীকে সিজদা করিবার জন্যে স্ত্রীর প্রতি আদেশ দিতাম ।

ইমাম বুখারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : "স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় শয্যায় আহ্নান করে এবং স্ত্রী তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে অসর্মতি জানায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীলোকের প্রতি লা নত এবং বদ-দু'আ করিতে থাকে।"

ইমাম মুসলিম (র)...... আবূ ছুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া স্ত্রী যদি রাত্রি যাপন করে, তবে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোকের প্রতি বদ-দু‘আ করিতে থাকে।
 'যে সকল নারী হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশ দাও।'
 "আর তাহাদিগকে শয্যায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখ।"
আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শক্দের তাৎপর্য এই যে, স্বামী তাহার সহিত যৌনকর্ম করিবে না, তাহার সহিত একত্রে শয্যা গ্রহণ করিবে না এবং তাহার দিকে পিঠ দিয়া শয়ন করিবে। অন্যান্য একাধিক তাফসীরকারও

এইর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদী，যাহ্হাক，ইকরিমা এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইব্ন আব্বাস（রা）উহার সহিত যোগ করিয়া ইহাও বলিয়াছেন বে，স্ত্রীর সহিত স্বামী কথা বলাও বন্ধ করিয়া দিবে।

আনী ইব্ন আবূ তালহা（র）．．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ：স্বামী তাহাকে উপদেশ দিবে। উপদেশ গ্রহণ করিলে ভাল；নতুবা শয্যায় তাহাকে ত্যাগ করিবে এবং তাহার সহিত কথা বলিবে না। তবে তাহাকে তালাক দিবে না। উক্ত ব্যবস্থা⿰豸勺ি নারীর জন্যে কম শাস্তি নহে।

মুজাহিদ，শা’বী，ইবরাহীম，মুহাম্মাদ ইব্ন কা’ব，মিকসাম এবং কাতাদা বলিয়াছেন ：


ইমাম আবূ দাউদ（র）．．．．．．আবূ মুররা আর－রাক্কাশীর পিত্ব্য ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে， রাসূলুল্লাহ（সা）বলিয়াছেন ：


অর্থ হইল，＇তাহাদের তরফ হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করিলে তাহাদিগকে শय্যায় ত্যাগ করিবে।’

হাম্মাদ উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে，উহাতে তাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা বলা ইইয়াছে।
‘আস্－সুনান’ ও ‘আল－মুসনাদ‘ গ্রন্থে মু‘আবিয়া ইব্ন হায়দাহ আল－কুশায়রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে ：একদা তিনি রাসূলুল্মাহ（সা）－এর খিদমতে আরय করিলেন，ইয়া রাসূলাল্মাহ！ আমাদের কাহারও নিকট তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য হক বা অধিকারসমূহ কি কি？রাসূলুল্মাহ（সা） বলিলেন ঃ＂才্ত্রীর অধিকারসমূহ এই যে，তুমি খাইলে তাহাকে খাওয়াইবে，তুমি পরিধান করিলে তাহাকে পরিধান করাইবে，তাহাকে মারিবে না，গালি দিবে না এবং নিজের ঘরে ছাড়া অন্যত্র তাহাকে ফেলিয়া রাখিনে না। তবে অবাধ্যতার প্রবণতা রোধের জন্যে স্বীয় ঘরে তাহাকে ফেলিয়া রাখা যাইবে।＇
 কর।

অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং শय্যায় পরিত্যাগ ব্যবস্থায় ফলোদয় না ঘটিলে এবং উহাতেও স্ত্রী তাহার অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া না আসিনে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার। মুসলিম শরীফে হযরত জুবায়র（রা）হইতে এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে， বিদায় হজ্জে রাসূলুল্মাহ（সা）বলিয়াছেন ：
＂আর তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও；তাহারা তোমাদের সেবিকা ও সাহায্যকারিণী। আর তাহাদের নিকট প্রাপ্য তোমাদের হক ও অধিকার এই যে，তাহাদের সান্নিষ্যে যাহার গমনাগমন তোমাদের মনঃপৃত নহে，তোমরা তাহাদের শ্যায় তাহাদিগকে আসিতে দিবে না। তাহারা এইর্রপ করিলে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার। আর তোমাদের নিকট প্রাপ্য তাহাদের হক হইতেছে যুক্তিসংগত পরিমাণে দেয় খাদ্য ও পরিষেয়।＂

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামী কর্তৃক প্রযোজ্য প্রহার হইতেছে 'সামান্য প্রহার।'

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, উহা হইতেছে এইর্রপ প্রহার যাহা প্রহারের স্থানে দাগ সৃষ্টি না করে। ফকীহগণ বলিয়াছেন যে, উহা হইতেছে এইর্রপ প্রহার, যাহা না স্ত্রীর কোন অঙ্গ ভাঙ্যিয়া ফেলে আর না তাহার দেহে কোনর্প আঘাতের চিছৃ সৃষ্টি করে।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র)..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী শय্যায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় রাখিবে। উহাতে সে আনুগত্যের পথে আসিলে ভালো; নতুবা স্ত্রীকে ‘সামান্য প্রহার’ করিবার জন্যে স্বামীকে আল্নাহ তা’আলা অনুমতি দিয়াছ্নে। এই প্রহার এত কঠোর ইইতে পারিবে না, যাহাতে তাহার দেহের কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে সে পথে আসিলে তো ভাল; নতুবা আল্লাহ তা’আলা তাহার নিকট হইতে তাহাকে তালাক প্রদানের পরিবর্তে ফিদয়া নইবার অধিকার স্বামীকে দিয়াছেন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)...... হযরত ইয়াস ইবৃন আবদুল্মাহ ইবৃন আবূ যি’ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "তোমরা আল্পাহর দাসীদিগকে অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীদিগকে প্রহার করিও না।" অতঃপর হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির ইইয়া আরय করিলেন, ইয়া রাসূলাল্দাহ! আপনার নিষেধে স্ত্রীগণ তাহাদের স্বামীদের প্রতি বেপরোয়া ও উদ্ধত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাসূলুল্মাহ (সা) স্ত্রীদিগকে মারিতে স্বামীদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুমতির ফলে অনেক মহিলা जাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে প্রহার করিবার অভিযোগ লইয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্দাহ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন : "অনেক মহিলা মুহাম্মাদের পরিজনদের কাছে তাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে (তাহাদিগকে প্রহার করিবার) অভিযোগ আনিয়াছে। (যাহারা শ্ত্রীদিগকে এইর্রপ প্রহার করে) তাহারা তোমাদের মধ্যে উত্ত্ম ব্যক্তি নহে।"

ইমাম অবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)......আশআস ইব্ন কায়স হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আশআস ইব্ন কায়স বলেন ঃ "একদা আমি হযরত উমরের বাড়িতে মেহমান ছিলাম। দেখিলাম, স্ত্রীর সহিত অবনিবনা হইবার কারণে তিনি তাহাকে প্রহার করিনেন। অতঃপর বলিলেন, ‘ওহে আশআস! আমার নিকট হইতে তিনটি কথা শিখিয়া উহা স্মরণ রাখো। এই কথাগুলি আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট হইতে শিখিয়াছি ও স্মরণ রাখিয়াছি। ১. স্বামী তাহার স্ত্রীকে মারিলে তৎসম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না, তাহার নিকট কৈফিয়ত চাহিও না; ২. বিতরের নামাय আদায় না করিয়া ঘুমাইও না। রাবী ঢৃতীয় কথাটি ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইব্ন মাজাহ (র্).......দাউদ আল-আওদী হইতে উপরোল্মেথিত হাদীস অবিচ্ছ্নিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাধ্য ও অনুগত থাকিবার অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে স্বামীর করণীয় কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া আল্ধাহ তা'আলা ইরশাদ করিতেছেন :

কাছীর-৩/১০
‘তাহারা তোমাদের প্রতি অনুগত ইইলে তাহাদূর বিব্রুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গহণ করিও না।’
 মুবাহ ও বৈধ কর্রিয়া দিয়াছেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে উহা প্রদান করে এবং সে যদি স্বামীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত थাকে, তবে শ্তীরে প্রহার করিবার বা শय্যায় নিঃসभ ফেনলিয়া রাখিবার কোন অধিকার স্বামীর নাই।

जতঃপর বিনা কারণে বে সকল পুকৃষ স্থীয় ষ্ত্রীদের প্রতি দুর্যাবহার করে, তাহাদিগকে

‘'ि‘্য়ইই जাল্লাহ পরাক্রমশানী ও মহা কমতাবান।’
जর্থাৎ जাল্মাহ ত'অাना অসীম পরাক্রমশালী ও অশেষ ক্মতাবান। তিনি তাহার অन্যান্য দাসদের ন্যায় ঢাঁহার দাসীগণণরও অভিতাবক ও কার্ব নির্বাহক। তাহাদে প্রতি ভে সকল স্বামী অত্যাচার বা অবিচর করিবে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

৩৫. "তাহাদের উভর্যের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা ঢাহার পর্রিবার হইতে একজন ও উহার পর্রিবার্র হইতে একজন সানিস नিযুক্ত করিবে। তাহারা উভয়ে निপ্পত্তি চাহিলে জাল্লাহ তাহাদের মধ্যে মীমাঙ্সার অনুকৃন অবস্ছা সৃষ্টি করিবেন। আাল্লাহ সর্বఱ, সবিশেষ অবহিত।"
 প্রথম পর্যায় ও উহার প্রতিকারের বন্ণনা দিয়াছেন। আলোচ আয়াতে উক্ত সশ্পর্ক্র অবনতির দ্বিতীয় পর্याয় ও উशার প্রতিকারের বর্ণনা দিতেছেন। দাশ্পত্য সস্পর্কের অবনতির প্রথম পর্यায় হইত্ছে খ্রু ত্রীর পক্শ হইতে স্বামীর প্রি অবাধ্যত ও জনুগত্যহীনতা এবং উহার দিতীয় পর্যায় হইতেছে স্বামী ও ত্তী উভয় পক্ষ হইতে পর্প্পরের পতি বিরক্তি ও নীত্পৃহা। কোন দশ্শতির মধ্যে পারশ্পরিক বিরাগ ও অনীহার সমস্যা দেখা দিলে উহার সমাধানের পথথ-নির্দেশে जাল্মাহ ত'আলা বলিত্ছেন :
'অার তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্মেদের আশংকা করিলে সামীর পক্শ হইতে একজন


ফকীহগণ বলিয়াছেন, দ্পত্তির মষ্যে যখন অবনিবনা দেখা দেয়, সংপ্মিষ্ট শাসনকর্ত তখন তাহাদের বিষয়টি একজন বিশ্বষ্ত ব্যক্তির দায়িত্রে ছাড়িয়া দিরেন। তিনি তাহাদের বিষয়ীি
 বিরত রাখিতে সচেষ্ঠ হইবেন। উক্ত দায়িত্ণপাঞ্য ব্যক্তির প্রচেষ্ঠা ব্যর্থ হইলে এবং উভয়ের

 নিযুক্ত করিরেন। তাহারা একত্রে সংশ্মষ্ট দপ্পতির বির্রোধের বিষয়টি গভীরতাবে সমীক্পা করিয়া নিজেদের বিবেক অনুयয়ী উভয়ের মধ্যে মিনন অথবা বিচ্ছেদের ব্যবস্থ করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইৰে, শরীীঅত বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিননকে উৎসাহিত কর্যিয়াছে। অতএব সানিসদ্দয় বিচ্মেদের পথ যথাসষ্ এড়াইয়া উভয়ের মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা করিতে চেট্টা করিবেন। মূলত বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলন শরীজাতের কাম্য বলিয়াই জাল্gাহ ত'অালা বিচারক নিযুক্তির ব্যবস্থার অব্যবহিত পরে বলিতেছেন :

‘বিচারকদ্ব্য মিলনের ব্যবস্शায় ইচ্মুক হইলে জাল্লাহ (দম্পতির) উভর্যের মধ্যে মিলন आনিয়া দিবেন।

आनी ইবৃন আবূ তানহা (র)......হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইঢে বর্ণনা কর্য়াছছন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ ত'অানা নির্দেশ দিতেছেন ভে, সমাজের নেতৃবৃন্দ স্বামী ও ত্তী উভয়ের পা্ত হইতে একজন করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা দেখিবেনে, দুম্পতির মধ্য হইতে কে তাহাদের পারশ্পরিক সশ্পর্ক্রু তিক্তুতার জন্যে দায়ী। স্বামী দায়ী হইলে সমাজের নেতৃবৃন্দ স্তীর সান্নিধ্য ও সং্শ্পশ হইতে স্বামীকে বঞ্কিত রাখিবেন এবং তাহার আচরণ সংণশাধিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় ন্ত্রীর ভরণ-পোষণের থরচ বহন করিতে স্বামীকে বাধ্য করিবেন।
 শ্তীরেকে বাধ্য করিবেন এবং তাহাকে ভরণ-পোষণের আলাদা খরু হইতে বঞ্চিত রাথিবেন। সালিসদ্কয় দম্পতির মধ্যে মিলন বা বিচ্ছেদ যাহাই ঘটানো সঠিক মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। তাহারা উভর্যের মধ্যে মিলন ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিবার পর यদি দ্প্পক্তির অকজন উহাতে সম্মত এবং অন্যজন অসস্ষত থাকে এবং এই অবস্থায়ই একজনের মৃত্য ঘটে, তবে
 সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে অপর সদস্য তাহার সস্পত্তির উত্তরাধিকারী ইইবে। পপান্তরে মিলনে সম্মত সদস্যের মৃত্যু घটিলে অপর সদস্য তাহার সশ্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না।

ইব্ন आবৃ হাতিম এবং ইবৃন জারীর (র) হযরত ইবৃন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত ব্যাথ্যা বর্ণনা কর্য়াছাছন।
 ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন ঃ একৃদা মুজাবিয়া ও আমি সালিস নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হই। সনদের অनाত্ম রাবী মুআামার বলেন ः आমি জানিতে পানিয়াছি বে, হয়ত উসমান (রা) তাহাদিগকে সালিস নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহািগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা দশ্পতির মধ্যে মিলন অথবা বিচ্মে যাহাই মুনাসিব মনে কর, করিঢে পার।

ইব্ন জারীীর ও आবদুর রাযयাক (র)......ইব্ন জাবূ মুলায়কা ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আকীল ইব্ন आবূ তালিব (রা) ফাতিমা বিনতে উত্বা ইবุন রবীजা নাল্মী জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করিলেন। ফাতিমা আকীলকে বলিলেন, आপনি আমার নিকট গমন করিবেন आর आমি আপনার খরুচ বহন করিব। অতঃপর আকীন ঢাহার নিকট গমন করিরেে তিনি তাহার নিকট

জিজ্ঞাসা করিলেন, উতবা ইবৃন রবীजা ও শায়বা ইবৃন রবীजা (মৃতুর পর) কোথায় অবস্|ান করিতেছে ? जাকীল উত্তর করিলেন, (তাহারা) ঢোমার বামদিকে দোयখে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে ফাতিমা রাগান্তিত হইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পরিধ্যে ঠিক করিয়া পরিধান করিলেন (এবং আকীলকে স্বীয় সংপ হইতে বঞ্চিত করিলেন)। এক্দা ফাতিমা হযরত উসমন (রা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বিবৃত করিলেন। ইহা ऊনিয়া হযরত উসমান (রা) হাসিলেন। তিনি হযরত ইব্ন जাব্মাস (রা) ও হযর্ত মু্াবিয়া (রা)-কে সালিস নিযুক্ত কর্রিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। হযরত ইব্ন আাব্রাস (রা) বলিলেন, ‘আমি নিচয়ইই উভশ়্ের মধ্যে বিচ্ছেদ
 মধ্যে অামি কিছুতেই বিচ্ছেদ ঘটাইব না। অতঃপর তাহারা দশ্পতিটির নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন, घরের দরজা বক্ক এবং তাহারা উভয়ে ঘরের মধ্যে রহিয়াছেন। ইহাতে হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) ও হযরত মুঅাবিয়া (রা) ফিত্য়য়া গেলেন।

जাবদ্দুর রাষयাক (র)......উবায়দা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, উবায়দা বলেন ঃ এক্দা आমি হ্যরত আানী (রা)-এর খিদমতে ঊপস্থিত ছিনাম। এমন সময়ে ঢাঁার নিকট একটি মহিনা ও তাহার স্বামী জাগমন কর্রিন। প্রত্রেকের সক্রে একদল লোক ছিন। প্রত্যেক পত্ষের লোকজন একজन করিয়া সালিস মনোनীত কর্রিল। इयরুত आनী (র্রা) সালিসদ্ঘ্যের নিকট জিঞ্gাসা করিলেন, তোমাদের উপর কি দায়িত্ন অর্পিত হইয়াছে ঢাহা কি তোমরা বুঝিত্ছে ? তোমাদদর দায়িত্q এই বে, তোমরা উভল্যের মধ্যে মিলন ঘটান্নে যথাযথ মনে করিলে তাহাই করিবে। তথন মহিলাটি বলিল, আাল্লাহর কিতাব আমার পক্ষ বা বিপক্ষ বে ফায়সালাই দিক,
 एযরত আनী (রা) বनिলেন, ঢুমি ভুন বলিয়াছ। আল্লাহ্র শপथ! আল্লাহর কিতাব তোমার পক্কে বা বিপক্ষে বে ফায়সালাई দিক না কেন, উহাতে তোমার সতুষ্ট থাকিতে হইবে। ইবৃন আবূ হাতিম (র) উপর্রোত্ত হাদীস (তাঁার গ্রণ্ছে) বর্ণনা করিয়াছ্থন।

ইব্ন জারীর (র)......হষরত জनী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস উপরোক্তক্গপপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

एকীহগণ এই বিষয়ে ঐককমত্য পোষণ করেন যে, মিনন ও বিচ্ছেদ শে কোননটি ঘটাইবার অধিকার ও ফমতাই সাनিসদ্র্যের রহিয়াছে। এমনকি ইবরাহীম নাখঈ (র) বলিয়াছেন বে, সানিসদ্রয় এক তানাক, দুই তালাক অথবা তিন তানাকের মাধ্যমে বেভাবে চাহেন সেভাবে উভফ়্ের মধ্যে বিচ্মেদ ঘটাইবার ক্মতার অধিক্করী। ইমাম মালিক (র) হইতেও এইক্রপ একটি অভিমত বর্ণিত রহিয়াছে। কিষ্ুু হযরত হাসান বসরী (র) বলিয়াছ্ন বে, সালিসদ্য়্যে মিলন ঘটাইবার অধিকার রহিয়াছ, বিচ্ছেদ ঘটাইবার অধিকার নাই। কাতাদা, যায়দ ইব্ন আাসনাম,
 আয়াতাংকে তাঁহারা নিজ্জেদের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেন :
'भালিসদ্দয় বিষদমান দশ্পতির মধ্যে মিলন ও সক্ধি চাহিলে আল্লাহ ত’আালা তাহাদের মধ্যে মিলন ও সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।’

তাহারা বলেন, আয়াতে সন্ধি ও মিলনের কথা উল্লেখিত হইয়াছ্; কিন্ুু উহাতে বিচ্ছেদ ও তালাকের কথা উল্লেখিত হয় নাই। তবে ইহাও ঠিক কথা যে, সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া যদি বিবদমান দম্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, তবে তাহারা বে মিলন ও বিচ্ছেদ বে কোনটি ঘটাইবার অধিকারী, সে সম্পর্কে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

সালিসদ্বয় কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের দায়িত্নের পরিধি কতদূর পর্যন্ত, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ বলেন, সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হইইবেন এবং বিবদমান দম্পতির সম্মতি থাকুক অথবা না থাকুক, তাহারা মিলন অথবা বিছ্ছেদ যে কোনটির পক্ষে রায় দিবার অধিকারী।

ইমাম শাফিঈর সর্বশেষ অভিমত ইহাই। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ঢাঁহার সঙীগণের মাযহাবও ইহাই। উল্লেথিত অভ্মিত পোষণকারীদের প্রমাণ হইতেছে :

‘তোমরা পুরুষের পক্ষের একজন বিচারক ও নারীর পক্ষের একজন বিচারক প্রেরণ কর।’ তাঁারা বলেন, আয়াতে বিবদমান দম্পতির বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিচারক প্রেরণের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচারকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বাদী-বিবাদীর সম্মতি ব্যতিরেকেই রায় দিতে পারেন এবং তাঁহার রায় কার্যকর হইবে। আয়াতের বাহ্য অর্থ ইহাই।

কোন কোন ফকীহ বলেন, সালিসদ্বয় বিবদমান দম্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা যে কোন রায় দিবার অধিকারী। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে হযরত আলী (রা)-এর উপরোল্লেখিত ঘটনা। উক্ত ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে শে, বিবদমান স্বামী আমি কিন্তু বিচ্ছেদে সभ্ নহি’ বলিলে হযরত আলী (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি ভুল বলিয়াছ। মহিলাটি যেরূপে মিলন বা বিচ্ছেদ যে কোনর্গপ মীমাংসাই প্রদত্ত হউক, উহাতে সম্মত রহিয়াছে, তোমাকেও সেইর্গপ উহাতে সন্মত থাকিতে হইবে।' উপরোক্ত অভিমত: পোষণকারী ফকীহগণ বলেন, আলোচ্য ঘটনায় জানা যায়, হयরত আनী (রা) বিবদমান স্বামীর নিকট হইতে যে কোন রায় মানিয়া লইবার সম্মতি আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক হইলে হযরত আলী (রা) যে কোন মীমাংসা মানিয়া লইবার ব্যাপারে বিবদমান স্বামীর নিকট হইতে সম্ষতি আদায় করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাनी।

শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলিয়াছেন, 'ফকীহগণ এ সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলন ও বিচ্ছেদের ব্যাপারে সালিসদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বিচ্ছেদের রায় জগ্গাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেন বে, মিলনের কাজ করিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান পক্ষদ্বয় সালিসদ্বয়ের প্রতি ফ্ষ্তা অর্পণ না করিলেও তাহারা মিলনের পক্ষে রায় দিলে উহা কার্যকর হইবে। বিচ্ছেদের পক্ষে তাহাদের রায় কার্যকর হইবে কিনা, সে সম্পক্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই যে, বিবদমান দম্পতি বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে না দিলেও তাহাদের সেইর্রপ ফয়সালাও মিলনের ফয়সালার ন্যায় কার্যকর হইইবে।'

## 




 সभী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারহুত্ত দাসদাসীদদর্র প্রতি সঘ্যবহার কর্রিবে।


তাফ্সীর ঃ অাল্লাহ ত’আলা মানুষকে তাহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক বানাইতে নিমেখ করিত্ছেন। কারণ তিনিই সৃষ্টিকর্ত, রিযিযিক্দাতা
 ও यুক্তিসংগত ব্যে, লে একমাত্র তাহারই ইবাদত করিরে এবং তাহার সৃষ্টিत কোন কিদুকে তাহার সহিত শরীীক বানাইবে না।

এইক্পপ হাদীলে অাসিয়াছে ব্য, একদা রাসূলূন্নাহ (সা) হযরত যুজাय ইবনে জাবাল (রা)-কে জিজ্gাসা করিলেন ঃ বাन্দার নিকট আল্gাহ্র হক ও প্রাপ্য कি কি जাহ কি জান ? হयরত মুजাय (রা) জারय করিলেন, आা্ধাহ ও তাঁার রাসূলই এতদসম্ধক্ধে অধিকতর জানের
 ঢাঁহার সহিতে শর্রীক ঠাওরাইবে না। অতঃপর রাসূলুল্াহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বান্দা যখন ত'হার উক্ত কর্ত্য্য পালন করে, তথন আল্লাহর নিক্ট বাদ্দার হক ও প্রাপ্য কি হয় তাহ জান कि ? উহা এই ব্যে, জাল্লাহ তাহাকে আযাব দিবেন না।

মানুষকে ঢাহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিবার ও তাহার সহিত কোন কিছুক্কে শরীক



 ত'আালার ইবাদত এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচার এই দুইটি বিষয়কে একত্রে উল্লেথ


‘আমার প্রতি এবং স্বীয় মাতাপিতার প্তি কৃত্ঞ হও।’ जनूद্রপভরে অনাত্র বলিয়াছ্ছন :

আর তোমার প্রতিপানক প্রভু নির্দেশ দিয়াছেন বে, তু তুাহার ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। আর মাতাপিতার প্রতি সদাচার কর।

মাতাপিতার প্রতি সদাচ্রণ কর্রিবার নির্দেশ দিবার পর আয়াতের
 দিত্ছেন। এই প্রসক্গে হাদীলে আসিয়াহে :

মিসকীনকে দান-থয়াত করিবার মধ্যে ৩ষ্যু সদকা করিবার পুণ্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে
 সদক্ কর্রিবার পৃণ্য এবং রক্তের সশ্পর্কের ‘ক’ আদায় কর্রিবার পৃণ্য।

অতঃপর জাল্মাহ ত'জালা বলিতেছেন :
‘অার ইয়াতীমদের প্রি সদাচার কন।
কারণ ইয়াতীমদিগকে ভরণ-পোষণ প্রদান কর্রিবার এবং তাহাদ্রর ভান-ম্দ দেখিবার কেহ নাই।

'আর মিসকীনদের প্রতি সদাচার কর।'
यাহাদ্দর জীবন ধারণের প্রক্যোজন পুরণণর কেহ নাই, সেই অভাব্প্্ ব্যক্তিগণই হইত্তেছে মিসকীন। মিসকীনদের জরুনীী প্রত্যোজনের জন্যে ঢাহাদিগকে সাহায্য কর্রিতে আয়াতংশশ
 করা হইবে।

 الْبَاردنى الْقُرْبُبى সশ্পर্রীী প্রিত্রেশী ।

ইকর্রিমা, মুজাহিদ, মাইমৃন ইবৃন মাহরান, যাহ্হাক, যায়দ ইবৃন আসলাম, যুকাতিল ইবৃন হাইয়ান এবং কাতাদা হইতেও এইর্রপ ব্যাখ্য বর্ণিত হইয়াছছ। নওফ জাল বিকানী হইতে আবূ
 এবং الْبَار الْبُتُب
 (রা)-ও হ্যরত ইব্ন মাসউদ (র্গ) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী ও জাবির आন-জা'ফী বর্ণনা
 با

প্তিবেবীীর প্রতি কর্তব্য। পাননের তাকীদ সশ্পর্কীয় অনেক হাদীস রহিয়াছে। এখানে উহার কয়েকটি উब্gেখ করিতেছি। আল্gাইই সাহায্যকারী এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য চাই।

প্রথম হাদীস
ইমাম आহমদ (র)......হयরত आবদ্ন্লা ইব্ন উমর (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, রাসৃনूন্মাহ (সা) বনিয়াছছন ঃ হयরত জিবরাঋন (আা) আমাকে প্রতিবেশীদের কর্তব্য পালন
 उবিষ্যতে তিনি প্রতিবেশীক্ সশ্পদের উত্তুাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন।
(বুথারী ও মুসলিম)

## ব্বিতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র).......হযরত আবদুন্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে,
 সস্পক্কে সর্বদা এইর্রপ তাকীদ দিয়া আসিত্ছেেন বে, আমার মন্ন ধারণা অন্মিয়াছ, তিনি অদূর ভবিষ্যেত প্রতিবেশীকে সপ্পত্তির উত্তাধিকারী বলিয়া শোষণা করিবেন।

হযরত ইবৃন উমর (রা) হইতে ইমাম জাবূ দাউদ এবং ইমাম তিনমমিীীও এইর্রপ একটি অবিচ্ট্ন্নে সনদদর হাদীসক্রপপ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে ‘হাসান-গরীব’ নাম্ম আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবূ হৃায়রা (রা) হইতেও মুজাহিদ এইহ্রপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ন।

## ত্তীীয় হাদীস


 সেই সभী, বে তাহার সभীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে। তেমনি আল্gাহর নিকট উত্তম প্রিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, ব্রে তাহার প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে।"

ইমাম তির্মিযী উহাকে 'হাসান-গর্রীব’ নামে আখ্যায়িত করিয়াছ্ছন।

## চতুর্থ হাদীস

ইমাম आহমদ (ন)......इযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, রামূনুন্ধাহ (সা) বनिয়াছছন ঃ স্ধীয় পতিবেশীকে অভৃক্ত ও অতৃষ্ড রাখিয়া কেহ বেন তৃধ্টির সহিত খাদ্য-পানীয় গহণ না করে।

উক্ত হাদীস ও্রু ইমাম জাহমদ বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন।

## পঞ্কম হাদীস

ইমাম जাহমদ (র)....... মিকদাদ ইবৃনুল আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন : একদা রসূনूল্बাহ (সা) সাহাবীদিগকে জিষ্ঞাসা করিলেন, ব্যভিচার সশ্পর্কে তোমরা কি বল ? সাহাবীণণ জারय করিলেন, উহা হারাম, আল্gাহ ও তাঁার রাসৃন (সা) উহাকে হারাম করিয়াছেন
 ব্যভিচারে লিও হইবার চাইতে অপ্রতিবেশী দশজন নারীী সহিত বভিচারে লিলু হওয়া নিষষয় মানুष্বের জন্য ক্মুদ্রতর পাপের কাজ। অতঃপ্র রাসূন্ন্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, চের্য্যবৃত্তি
 কন্রিয়াছেন। অতএব উহা কিয়ামত পর্যত্ত হারাম থাকিবে। রাসৃনूল্মাহ (সা) বলিলেন, কোন

প্রতিবেশীর ঘরে চূরি কর্রিবার চাইতে অপ্রতিবেশীর দশটি ঘরে চুরি করা নিচয়ইই মনুমেের জন্য জ্ম্রু্র্র পাপের কাজ।

উক্ত হাদীস ও্যু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। বুথাগীী ও যুসনিমে হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) হইচে উক্ত হাদীলের সমর্থনসৃচক নিস্নোক্ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াহে:

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা আমি রাসূন্ন্াহ (সা)-এর নিকট জারय করিনাম,
 বে, आল্gाহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তাহার সरिত কাহাকেও সরীক ঠাওরাইবে। আiি
 জघন্যতম ৫নাহ এই বে, তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাইবে এই ভভ্যে তুমি তাহাকে
 বলিলেন ः অতঃপর জখনাতম ৫নাহ এই বে, স্বীয় প্রত্বেশীর প্রীর সহিত ব্যাভিচার করিবে।

## यষ्ঠ হाদीস

ইমাম আহমদ (র).......জনৈনক আনসার সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াহান বে, উক্ত

 সহিত একটি লোক তাহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহহিয়াছে। আমি ভাবিলাম, উ৩য়ের মধ্যে
 তাহার ক্নাত্ত্রি জন্যে আামি উদিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তিনি ফিরির়া আসিলে জামি জার্ কর্রিলাম, ইয়া রাসূলাল্gাহ! লেই ব্যকি আপনার সহিত় এত দীর্ফক্ষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল ৫ে, আপনার ক্বাঙ্তির জন্য জমি উদ্দিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিিাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেথিয়াহ ? জামি জারय কর্রিলাম ः হ্যা। তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তিनি কে তাহ কি ঢুম্মি জানো ? आমি जারय কর্রিলাম, না। তিনি বলিলেন ঃ তিনি হইতেছেন হযরতত জিবরাঋল (আ)। তিনি প্রতিবেশেীী প্রতি কর্ত্য্য পালন কর্রিবার বিষয়ে আমাকে এইর্রপে তকীদ দিতেছেলেন বে, জামার মনে ধারণা জন্যিয়াছিন, শীয়ইই তিনি প্রিবেশীকে সশ্পত্তির উত্ত্রাধিকারী বলিয়া ঘোষণা কর্রিবেন। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি তাহাকে সানাম দিলে তিনি নিচয়ই তোমার সালাহ্মের উত্তর দিত্তে।

## সఠ্ম হাদীস

জাবদ্ ইব্ন হমাইদ (র).......হযরত জাবির ইব্ন আবদ্ম্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
 রসূনুল্নাহ (সা) ও জিবরাঋল (অা) ঢখन জানাयाর নামাय পড়িবার স্शান্ে নামাय आদায় করিতেছিলেন। রাসূনুন্মাহ (সা) সেখানে হইতে ফির্রিয়া জসিলে লোকটি জারय করিল, ইয়া রাসূন্নাল্াহ! ভে লোকটিকে আপনার সহিত নামাय পড়িতে দেখিলাম, তিনি কে ? র্যাসূনুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেথিয়াছ ? লোকটি বলিণ, হ্যা। রাসূলূল্ূাহ বলিলেন ঃ তুমি অনেক কন্যাণের বিষয় দেথ্যাছাছ। ইনি জিবরাঋন। প্রত্বেশীর প্রতি কর্ত্যা পানন করিবার

কাছীর——/১১

ব্যাপারে আমাকে এইর্রপ তাকীদ দিতেছিলেন যে, আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী করিবেন।

আবদ্ ইব্ন হুমাইদ তাঁহার সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখিত সনদে একমাত্র তিনিই উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসটি পূর্বতন হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

## অষ্টম হাদীস

আবূ বকর আল-বাযयার (র).......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার একটামাত্র হক প্রাপ্য থাকে। এই শ্রেণীর প্রতিবেশী তাহার প্রাপ্য হকের দিক দিয়া ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার দুইটা হক প্রাপ্য থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, याহার তিনটা হক প্রাপ্য থাকে। এই শ্রেণীর প্রতিবেশী তাহার প্রাপ্য হকের দিক দিয়া বৃহত্তম প্রতিবেশী। যে প্রতিবেশীর একটি মাত্র হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে রক্ত সম্পর্কহীী মুশরিক প্রতিবেশী। তাহার শ্ধু প্রত্তিবেশীত্ধের হক প্রাপ্য থাকে। যে প্রতিবেশীর দুইটি হক প্রাপ্য থাকে, সে ইইতেছে মুসলিম প্রতিবেশী। মুসলিম হইবার হক এবং প্রতিবেশীত্রের হক-এই দুইটি হক তাহার প্রাপ্য থাকে। যে প্রতিবেশীর তিনটি হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে রক্ত-সম্পর্কিত মুসলিম প্রতিবেশী। প্রতিবেশীত্বের হক, মুসলিম হইবার হক এবং রক্ত-সম্পর্ক্রর 'হক’-এই তিনটি হক তাহার প্রাপ্য থাকে।

উল্লিখিত হাদীসের সর্বনিম্ন রাবী হাদীস শাস্ত্রবিদ বাযযার বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইবৃনুন ফ্যল হইতে ইব্ন আবূ ফুদাইক ভ্ন্ন অন্য কোন রাবী এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

## নবম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দুজন প্রতিবেশী আছে। তাহাদের কোনজনকে উপটৌকন দিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমার দুয়ার হইতে স্বল্পতম দূরত্বে বসবাসকারী প্রতিবেশীকে.।

ইমাম বুখারী (র) উপরিউক্ত হাদীস শূ‘বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

## দশম হাদীস

ইমাম তাবাবানী ও আবূ নুআইম (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক সাহাবী রাবী বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) উযূ করিলেন। সাহাবীগণ ঢাঁহার উযূর পানি গায়ে মাখিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমরা এইর্দপ করিতেছ ? সাহাবীগণ আরय করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসার কারণে আমরা এইরূপ করিতেছি। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আল্মাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসা যাহাকে আনন্দ

দেয়, সে যেন কথা বলিবার সময়ে সত্য কথা বলে এবং তাহার নিকট আমানত রাখা হইইলে উহা যথাযথভাবে মালিকের নিকট পৌছাইয়া দেয়া।

একাদশ হাদীস
ইমাম আহমদ (র).......ইব্ন লাহীআ ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিনে প্রথম বাদী-বিবাদী হইবে দুইজন প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার করিবার নির্দেশ প্রদানের পর আল্মাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ

'পার্ষ্বচরের প্রতি সদাচার কর।'
সাওরী (র).......হযরত আनী (রা) ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, وَالصـَّاحب بـالْجَنْبُ (পার্চচর) হইতেছে সহধর্মিণী বা ত্ত্রী।
¡ঁব্ন আবূ’ হাতিম (র) বলিয়াছেন ঃ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ইব্রাহীম আন-নাখঈ এবং বসরী (র) হইত্ও হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইইতে উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রহিয়াছে। তাঁহার অন্যতম বর্ণনাও অনুর্রপ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল তাফসীরকার বলেন : ألصَّاحبُ بـالْبُنْب ইইতেছে মেহমান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা ও কাতাদা বলেন ঃ ألصـًاحبُ بـالْجَنْبُ ইইতেছে ভ্রমণ সঙ্গী।

 যে কোন অবস্থার সঙ্গী।
 করো।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল তাফসীরকার হইতে ‘মেহমান’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ, আবূ জাফ্র আল-বাকির, হাসান বসরী, যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন : ابْنِ السَّبِّلْ
 স্পষ্টতর। যাহারা উ উহার ব্যাখ্যা ‘মেহমান’ করিয়াছেন, তাহারা যদি মেহমান (অতিথি) বলিতে পথিক অতিথি বুঝাইয়া থাকেন, তবে উভয় ব্যাখ্যাকেই এক বলিতে হইবে। সূরা বারাআতে এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা ইইবে। আল্লাহই ভরসাস্থল।

‘আর তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী হইয়াছে, তাহার প্রতি সদ্ববহার করো।'

আয়াতের এই অংশে বেই দাস-দাসীদhর প্রতি সদাচার করিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, जाহারা মালিকের অধীন হইয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্যো প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ তাহাদের নাগালের বাহিরে অব্शৃন করে। এই কারণেই অাল্ধাহর রাসূল (সা) মৃহ্যুশ্যায় স্বীয় উশ্ৰত্কে এই সপ্পর্কে একাধিকবার তকীদ দিয়াছেন। মৃহ্যুশ্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি
 তাহার! তিনি ইহা বার বার বলিতেছিলেন এবং ইহা তাহার মুঙ্ে অব্যাহত্তাবে দীর্ঘক্ণণ ধরিয়া উচ্চারিত হইত্তছিল।

ইমাম আহমদ (র).......মিক্দাম ইব্ন মা'দীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছন লে, जাল্লাহর রাসান (সা) বনিয়াছেন ঃ जুমি নিজেকে যাহা খাওয়াও, তাহাও তোমার দান। স্বীয় সন্তান-সত্ুুত্কে যাহা খাওয়াও, তাহাও তোমার দান অার যাহা স্বীয় খাদিমকে খাওয়াও, তাহাও ঢোমার দান।

ইমাম নাসাঈও উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী বাকিয়া সূত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। जাঁহার সনদ সহীহ। সকন প্রশংসা জাল্লাহর প্রাপ্য।
 জনৈন তত্ত্রাবধায়ককে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, দাস-দাসীকে কি তাহাদের প্রাপ্য খাদ্য দিয়াছ? তজ্ত্রাধধায়ক নেতিবাচক উত্ত্র দিন। তিনি নির্দেশ দিলেন, যাও; তাহদিগকে তাহাদের থাদ্য দাও। কারণ जাল্লাহর রাসৃল (সা) বনিয়াছ্ছন : কোন ব্যক্তির স্বীয় দাস-দাসীকে তাহাদর প্রাপ্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখাই তাহার ఆনাহগার হইবার জন্যে যথথে। ইমাম মুসনিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

হयরত অাবৃ হ্যায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে বে, রাসূল কন্রীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দাস বা দাসীর জন্যে প্রো়াজনীয় খাদ্য ও পরিধ্ধেয় তাহার আপা । সে ভে কাজ করিতে পারে, তাহার দ্বারা ও্খু লেই কাজই লఆয়া যাইবে। এই হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত जাবূ হরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে বে, আল্লাহর রাসূল (সা) বনিয়াছেন ঃ ঢোমাদের কাহারও নিকট যখন তহার সেবক তাহার খাদ্য নইয়া আসে, তখন সে यদি লেবককে নিজের সক্গে বসাইয়া না-ও খাওয়ায়, তবে অত্তত বেন তাহাকে উক্ত খাদ্য ইইতে দুই-এক গ্রাস প্রদান করে। কারণ সে-ই ঢো উক্ত খাদ্য পাকাইবার তাপ ও অন্যান্য কళ সহिয়াহ্।।

এই হাদীসটি ইমাম বুখাগী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছ্নন। তবে ঊপরোল্gেথিত শc্দে উহা ণ্বু ইমাম สুथা木ী (র)-ই বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইমাম মুসলিম (র) কর্ত্থ বর্ণিত হাদীসের ভায্য হইচ্ছে এই ঃ তবে বেন সে তাহাকে সন্েে বসাইয়া খাওয়ায়। অার যদি পরিবেশিত খাদ্য পরিমাণে কম হয, তবে অন্তত যেন ঢাহার হাতে দুই-এক লোকমা খাদ্য দেয়।

হযরতত অাূ যর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে বে, রাসৃনুল্gাহ (সা) বনিয়াছছন : ঢাহারা (দাসণণ) তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদিম। অাল্gাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন কর্রিয়া

দিয়াছ্ন। যাহার ভাই তাহার অধীন্থ থাকে, লে নিজ্জে যাহা খায়, তাহাকে ব্যেন তাহাই খাওয়ায় এবং নিজ্জ যাহা পরিধান কর্রে, ঢাহাকেও যেন তাহাই পরিষান করায়। आার তোমরা ঢাহদিগকে তাহদদের কমতার বহিহ্ঠৃত কাজ করিতে আদেশ করিও না। यদি কথন্না এই্রপ করো, তবে ঢাহাদিগকে উহাতে সাহায করিও।

ইมম বুथারী ও ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
অতঃপর আল্লাহ ত‘অানা ইরশাদ করিত্ছেন :

অর্থাৎ জা্মাহ কিছ্ৰতেই অহহকারী ও দাভ্কিক ব্যক্তিকে তালবাসেন না।’
 নিকট বড়, আল্gাহ ত'আলার নিকট ঢুচ্দ এবং মানুম্ষর নিকট ঘৃণ্য হইয়া থাকে।

 তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া आা্gাহ প্রত নিঅামত লইয়া মানুচের্র নিকট দঙ প্রকাশ করে।

ইবৃন জারীী (ৰ)...... जাবূ-রাজা আা-হারবী হইতে বর্ণনা করেন ঝে, आবূ-রাজা বनिয়াছ্নন ঃ প্রত্যেক দুরাচারী ব্যক্তিই দাভিক ও जংহকারী হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই आয়াত পাঠ করেন :
 বদবথত হইয়া থাকে। এই প্রসলে তিনি এই আায়াত পাঠ করিয়াছেন :

অর্থাৎ আমার প্রতি,পানক প্রজু মাতার প্রতি সদাচার করিবার জন্যে আমার প্রতি আদেশ কর্য়াছোন এবং তিনি আমাকে দাষ্ষিক ও বদবখত করেন নাই।
 ব্যাখ্যা বর্ণनা করিয়াহেন।
 जকদা आমার নিকট হयরুত জাবূ यর (রা)-এর বরাত্ একটি হাদীস পৌছিয়াছিন। জামি সেই সশ্পক্কে জানিবার জন্যে তাহার সহিত সাক্শাত করিতে আা্রহী ছিনাম। অতঃপর তাহার সহিত

 ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। इযরত आবূ যার (রা) বলিলেন, श্যা। তুমি কি মনে করো बে, অামি
 ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তাহারা কাহারা ? তিনি উত্তর করিলেন, जহংকাগী ও দাষ্ভিক। অতঃপর হযরত আবূ यর (রা) বলিলেন, এই সশ্পকে আল্মাহর কালাম্ তোমরা কি এই জয়াত দেখিতে


ইব্নে আবূ হাতিম (র).......বনু হুজাইম গোত্রের জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত অজ্ঞাতনামা সাহাবী (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে উপদেশ দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ সাবধান ! পরিধেয় বস্ত্রকে টাখনুর নিম্নে ছাড়িয়া দিও না। কারণ, টাখনুর নিম্নে পরিধেয় বস্ত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া দাষ্ভিকতা, আর আল্লাহ দাষ্ভিককে ভালবাসেন না।


(r^)


৩৭. "যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুযকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় ও আল্লা নিজ অনুগ্রে তাহাদিগক্ যাহা দিয়াছেন, তাহা গোপন করে, আা্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন ना। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদদর জন্যে লাঞ্মনাদায়ক শাষ্তি প্রষ্থৃত করিয়া রাখি্যাছি।"
৩৮. "এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্যে ঢাহাদের ধন-সশ্পদ ব্যয় করে এবং আাল্gাহ ও শেষদিন্নে বিশ্বাস কর্রে না, আল্লাহ তাহাদিগক্ক ভানবাডেন না; এবং শয়তান কাহারও সभ্ ইইলে লেই সभ্ী ক্তই মন্দ!"
৩৯. "চাহারা জাল্লাহ ও আখির্রাত্ত বিশ্বাস করিন্নে এবং আল্gাহ ঢাহাদিগক্ক যাহা প্রদান কর্রিয়াছেন, ঢাহা হইতে বযয় কর্রিলে তাহাদের কি কতি হইত? জাল্লাহ তাহাদিগকে ভানভাবে জানেন।"

जাফ্সীর ঃ পৃর্ব জায়াত উল্লেথিত অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের অহংকার ও দষ্ভের অনুসংগিক বৈশিষ্টের পর্চিচ্য দিতে গিয়া আল্ধাহ ত'আনা বনিতেছেেন, অহংকারী ও দাষ্কিক ব্যক্তি হইতেছে সেই সকল লোক, যাহারা পৃর্ব জায়াতে উল্লেখিত মাতাপিতার প্রতি সদাচার ও जन্যাन্য সৎকার্ভ্র সশ্পদ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করে এবং স্বীয় সম্পদ̆ নিহিত আল্gাহর হক ঢাঁহাকে প্রদান করে না। অধিকন্ঠু অপর মানুবকে কৃপণতার আদেশ দেয় । কৃপণতা সম্পক্কে হাদীসে জসিয়াছে বে, কৃপণতা হইতে অধিকতর মারাঘ্ছক রোগ জার আছে কি ?

অনুর্রপजাবে নবী করীী (সা) অন্য্র বলিয়াছেন ঃ সাবধান! কৃপণতা হইতে দৃর্রে থাকো। কারণ, উহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ঞ্পংস করিয়া দিয়াছে। উহা তাহাদিগকে রক্ত-সশ্পর্ক ছিন্ন করিতে বলিয়াছে জার ঢাহার় উহা করিয়াছে। উহা ঢহাদিগকে অন্যায়অনাচার করিঢে নির্দেশ দিয়াছে অার ঢাহারা অন্যায়-অনাচার করিয়াছছ।

जহংকারীী ও দাब্কিক ব্যক্তিদের ন্যায় কৃপণদদর একটি বৈশিষ্ট হইতেছে এই, আল্লাহ তাহাদিগকে বে নিআমত দান কর্রিয়াছেন, তাহারা তাহা গোপণ কর্রে। কারণ কৃপণ ব্যক্তি আল্gাহর নিজামতকেই অণ্ধীকার কর্রিয়া থাকে। তাই তাহার আহার, ঢাহর পরিষানে এবং তাহার দান-খয়রাতে উক্ত নিজামত প্রকাশ পায় না। यেমন অনাত্র আান্নাহ ত'অানা বলিয়াছ্ন :

‘নিচ্য়ই মানুষ তাহার প্রতিপানক প্রডুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। সে নিজেই তাহার এই চরির্রের পক্ষে সাক্ষ্যদাত। जার লে ধন-সশ্পদের প্রতি অতন্ত লোতী।’

কৃপণ ব্যক্তিশণ তাহাদের প্রতি প্রদও আাল্লাহর দানকে গোপন করে। এই কান্ণণেই जায়াতের পরবর্তী जংলে ঢাহাদ্র শাশ্তির বিষয় উল্লেখ প্রসল্ে আল্gাহ ত'জালা তাহাদিগকে الكافر xட্দের অর্থ ইইত্ছে গোপণকারী। আল্লাহ ত'আালা বলিত্ছেন :
وَآَعْتَنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابُ مُهِّيْنَا.
"অার কাফ্রিরদের জন্যে আমি লাঞ্নোকর শাস্তি নির্ধারিত কর্য়য়া রাথিয়াছি।’
পবিত্র হাদীলে আসিয়াছে : আাল্লাহ যখন কোন বান্দাকে তাহার কোন দানে বিত্ভিি করেন, তখन তিনি তাহার আচরণে উহার নিদর্শন দেথিতে চাহেন। আল্লাহ নবী (সা)-এর একটি দু'আ शইত্ছে :

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنـين بها عليك قـابليها واتممها علينا
‘আর আমাদিগক্কে বানাও তোমার দান্নে প্রতি কৃতজ্ঞ, তৎসস্পকে তোমার প্রশাংসাকারী


পৃব্বসূরী কোন কোন ঢাফসীরকার আলোচ্য आয়াত্র ব্যাখ্যায় বनिয়াছেন : ইয়াহ্দীগণ নবী করীী (সা)-এর ఆণাবनी জানিয়াও উহা গোপণ করিত এবং উহা স্বীকার তथা প্রকাশ করিতে কাপ্ণণ করিত। আলোচ্য আয়াতে আা্নাহ ত'অানা তাহাদরর উপ্রিউ্ত স্বভবের্ কথা বর্ণনা করিয়াহ্ন। এই কারণণই তিনি ঢাহাদিগকে الكافرين নামে আাখ্যায়িত করিয়া বनिय़ाज्ञन :

ইবৃন ইসহা́ক (র) ......
হয়তত ইব্ন আাব্মাস (রা) হইতে আয়াতের উ়পরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণना করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) প্রমুখ ওকাধিক ব্যাখ্যাকারও অনুরুপ ব্যাখ্যা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।
 তবে জায়াতের প্থি, অবস্शিতি ও পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচোয় ইহা স্শষ্ট বে, البخل বলিতে এখান ধন-সস্পত্তির বিষয়ে কৃপণতাকে বুঝানো হহয়াছে। অবশ্য জ্ঞানের বিষয়ে কৃপণতা


 কथা বিবৃত হইয়াহে।

আলোচ্য আয়াতেও অর্থ-ব্যয় সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দাষ্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কৃপণতার উল্লেখ্থের পর আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছেন। তাহ্রারা মানুষের নিকট হইতে সুনাম ও সুখ্যাতি কিনিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করে এবং উহা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্য তাহাদের অন্তরে থাকে না। এই প্রসজ্গে হাদীসে আসিয়াছে যে, তিন শ্রেণীর লোক দোযখে সর্ব প্রথম প্রবিষ্ট হইবে। তাহারা হইতেছে : ১. আলিম, ২. মুজাহিদ ও ৩. দাতা। অর্থাৎ যাহারা লোককে দেখাইবার এবং তাহাদের নিকট হইতে সুনাম ও সুখ্যাতি পাইবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে কিংবা ধর্মयুদ্ধ করিয়াছে অথবা অর্থ-ব্যয় করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামী। তখন দাতা ব্যক্তি বলিবে, হে আল্মাহ! তুমি আমার বে অর্থ তোমার পথে ব্যয়িত দেথিতে চাহিয়াছ, উহা তোমার পথে ব্যয় করিয়াছি। আল্মাহ বলিবেন, মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি তো ওধু চাহিয়াছ যে, লোকে বলিবে, তুমি বড় দানশীল। উহা তো বলাই হইয়াছে।

পবিত্র হাদীসে আরো আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সা) হাতিম তাঈর পুত্র আদীকে বनिয়াছিলেন : দান-সাখাওয়াত দ্বারা তোমার পিতার একটি উল্দেশ্য ছিল এবং তিনি তো উহা (সুখ্যাতি) পাইয়াছেনই।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, জাহিলী যুগের দানশীল আবদুল্মাহ ইব্ন জুদআন সম্পক্কে একদা আল্মাহর রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার দানশীলতা ও দাস মুক্ত করা কি তাহার কোন উপকারে আসিবে ? তিনি বলিলেন ঃ না; সে জীবনে একদিনও বলে নাই, হে আমার প্রতিপালক প্রডু! বিচারের দিনে ইহার বিনিময়ে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিও।

মূলত যাহারা লোককে দেখাইবার জন্যে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ ও পরকালের বিশ্ষাস বে তাহৃাদিগকেં উক্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করে না, উহা জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলিতেছেন ঃ
'আর যাহারা না আল্লাহতে বিশ্বাস রাথে, আর না পরকালে বিশ্ধাস রাখে।'
অর্থাৎ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উস্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিবার পরিবর্তে লোকের নিকট হইতে সুখ্যাতি পাইবার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিতে শয়তানই তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে। শয়তান তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, মিথ্যা আশা দিয়াছে এবং তাহার সহচর ও বন্ধু সাজিয়াছে। যাহার ফলে অন্যায় ঢাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও লোভনীয় বনিয়া প্রতিভাত ইইয়াছে। শয়তানের উক্ত প্ররোচনার কথাই আয়াতের নিম্ন অংশে বিবৃত হইয়াছে :

‘আর শয়তান কাহারও বন্ধু হইলে সে বড় জঘন্য বন্ধু হয়!’
কবি বলিয়াছেন :
عن المربأ لا تسئل وسـل عن قـرينه - فكل قريـن بـالمقارن يـقتدى
‘কোন ব্যক্তির চরিত্র কিক্পপ তাহা জানিবার জন্যে সরাসরি তাহার চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; বরং তাহার সহচর ও বন্ধুর চরিত্র সম্বল্ধে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। কারণ প্রত্যেক সহচর ও বন্ধুই তাহার সহচর ও বন্ধুকে অনুসরণ করিয়া চলে।’

অতঃপর আল্নাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ যদি তাহারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রশংসিত পথে বিচরণ করে, রিয়া বা লোককে দেখাইবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক ইখলাস বা! একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদন করিবার দিকে ফিরিয়া আসে, যাহাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে অর্থ ব্যয়কারীদের জন্যে নির্ধারিত পুরষ্কার তাহারা আখিরাতে লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের কোন ক্ষতি ইইবে না। আল্লাহ মানুষের মনের ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্য সম্পক্কে অবগত রহিয়াছেন। তিনি জানেন, কে সৎকার্যের তাওফীক পাইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি সৎকার্যের তাওফীক ও ফ্ষমতা পাইবার যোগ্য প্রমাণিত হয়, তিনি তাহাকে উহা সম্পাদন করিবার তাওফীক প্রদান করেন, তাহার বিবেক ও অনুভূতির নিকট সৎপথকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন এবং ভে কার্ৰ্য তিনি সন্তুষ্ট, সেই কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। তিনি জানেন, কে কে লাঞ্থিত হইবার এবং মহাপ্রভুর দরবার হইতে বিতাড়িত হইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি তাহার দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, সে ইহকাল ও পরকালে জঘন্য ক্ষতির কবলে পতিত হইয়াছে। আমরা আল্মাহর নিকট উহা হইতে আশ্রয় চাই।

 Oما ( ( 11 )


80. "আन्লাহ অণু পর্রিমাণও যুলম কর্রেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আা্লাহ উহাকে ভ্বিণী কর্রেন এবং জাল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে মহা পুরক্কার প্রদান করেন।"
8). "यখन প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্মী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিন্থপ্ধে সাঙ্ఘীরৃপে উপস্থিত করিব, তথন কি অবস্থা হইবে?"
৪२. "যাহারা সত্য প্রত্যাথ্যান করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে, তাহারা সেদিন কামনা করিবে—यদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত! তাহার্যা আল্লাহ হইতে কোন কথাই পোপন করিতে পারিবে না।"

তাফসীর ः আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিনে তিনি কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করিবেন না; বরং সামান্যতম নেকী বা বদীরও প্রতিদান উহার প্রাপককে প্রদান করিবেন। তেমনি সামান্যতম কৃতকর্মটি নেকীর কার্य হইলে উহা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিজের কাছ হইতে বিপুল পুরক্কার প্রদান করিবেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

কাছীর—৩/১২

'আর আমি পুনরুত্থান দিবসে ন্যায়ের মানদণ স্থাপন করিব। অতএব কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করা হইবে না। তাই কোন কৃতকর্ম সরিষার কণা পরিমাণে ক্ষুদ্র ইইলেও আমি উহা উপস্থাপন করিব; আর আমি বিচারের জন্য যথেষ্ট বটে।’

অনুর্রপভাবে স্বীয় পুত্রের প্রতি হযরত লুকমানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আল্নাহ তা'আলা বলিয়াছেন :
‘হে বৎস! কৃতকর্মটি যদি সরিষার কণা পরিমাণে ক্ষুদ্রও হয় আর উহা পাষানের নিম্নভাপে পৃথিবীর মধ্যে অথবা আকাশসমূহের মধ্যে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ উহাকে উপস্থাপন করিবেন। নিশত়ই আল্লাহ সূক্মদর্শী, সূক্ম জ্ঞানী।’

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


‘সেই দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত ইইয়া প্রত্যবর্তন করিবে যাহাতে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করা হয়। বে ব্যক্তি সামান্যত্ম সৎকার্য সম্পাদন করে, সে উহা দেখিতে পাইবে; আর বে ব্যক্তি সামান্যতম অসৎকার্য সম্পাদন করে, সেও উহা দেখিতে পাইবে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ...... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) শাফাআত সম্পর্কীয় দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলেন : অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, পুনরায় যাও; যাহার হ্রয়ে সরিষার কণা পরিমাণে ঈমান বিদ্যমান দেখ, তাহাকে দোযখ ইইতে বাহিরে আন। ইহাতে ফেরেশতাগণ বিপুন সংখ্যক মানুষকে দোযখ হইতে বাহিরে আনিিবে। অতঃপর হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এই প্রসন্গে তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়িতে পার :
إِنَّ اللَلهَ لَاَ يَظْلْمُ مِبْقَالَ ذَرَّةٍ الايـة

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....... হयরত আরদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : কিয়ামতের দিনে বান্দাকে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সম্মুখে ঘোষক ঘোষণা করিবে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক। তাহার নিকট কাহারও কোন প্রাপ্য থাকিলে সে যেন তাহার প্রাপ্য প্রাপ্তির জন্যে আগমন করে। ঘোষণা ఆনিয়া নারী এই ভাবিয়া আনन्দিত হইবে বে, স্বীয় পিতা অথবা মাতা অথবা ভ্রাতা অথবা স্বামীর নিকট সে হয়ত কোন প্রাপ্য পাইবে। অথচ আল্লাহ বলেন :
 থ্যেজ-थবর লইবে না।’
 প্রাপ্য হইতে কিছুই ক্ষমা করিবেন না। তাই উপস্গাপিত ব্যক্তিকে' আল্মাহ আদেশ করিবেন, ‘প্রাপক ব্যত্তিদিগকে তাহাদের প্রপ্য পরিশোধ করো।' সে নিব্রেন করিবে, ‘হে প্রভু! দুনিয়া তো শেষ হইয় গিয়াছ। আমি কোথা হইতে ঢাহাদিগকে তাহাদ্রর প্রাপ্য পরিলোধ করিন ? তथন আল্gाइ ফেরেশতাদিগকক নির্দেশ দিবেন, 'তাহার নেক আমন হইতে প্রত্যেক প্রাপককক তাহার প্রাপ্যের সমতুন্য পরিমাণ নেকী প্রদান করো।’ সে ব্যক্তি আল্লাহর ওনী বা প্রিয়পাত্র হইলে এবং তাহার হষ্তে সামান্যতম নেকীও অবশিষ্ট থাকিয়া গেলে আল্মাহ তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শনের উল্দেশ্যে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া এনো অধিক করিবেন ব্, উহার সাহাব্যেই তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। অতঃপর হযরুত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া धনাইলেন :

اَجْرًا عَظِيْمَا
আার সে ব্যক্তি হত্ভাপা ও বদকার হইনে কেরেশতা বলিবেন, ‘হে পভু! जাহার সমুদয়
 দিবেন, পাওনাদারূদের বদ-আমল লইয়া ঢাহার বদ-আামলের সহিত ব্যো কর্রিয়া দাও। जতঃপর তাহাকে দোয়ে প্রবিষ্ঠ করিয়া দাও।
 একটি বর্ণা কর্রিয়াছেন। সহীহ হাদীসেও এই বর্ণিত হাদীলসর সহায়তাকারী হাদীস বিদ্যমান।

ইব্ন আবূ হাতিম (ন) ...... হयরুত আবদুল্লাহ ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :


जর্থাৎ ‘কেো ব্যক্তি নেককাজ করিলে সে উহার দশশুণ নেকী পাইবে।'
ইহাত জনৈক ব্যক্তি ঢাহার নিকট জিজ্ঞাসা কর্রিল, ওহে আবূ অব্দির রহমান! তবে মুহাজিরদের জন্য কি ব্যবস্থা রহিয়াহ্ ? তিনি উত্তর করিলেন, ঢাঁহাদের জন্যে উহা হইঢে



ইব্ন जাবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন জারীর হইঢে আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, সৎকর্মের ফনে কিয়ামতের দিনে মুশরিকের শান্তিও নঘু করিয়া দেওয়া হইবে।

তবে, দোযখ হইতে কখনো তাহাকে মুক্তি দেওয়া ইইবে না। নিম্নের সহীহ হাদীসটিকেকে কেহ কেহ উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন :

একদা হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্নাহর রাসূল! আপনার পিতৃব্য আবূ তালিব আপনার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং আপনাকে সাহায্য করিতেন। আপনি কি তাহার কোন উপকার করিতে পারিয়াছেন ? আল্নাহর রাসূল বলিলেন : হ্যা। তিনি সামান্য আণुনের মধ্যে আছেন। আমি তাহার কোন উপকার করিতে না পারিলে তিনি দোযখের নিন্নতম স্তরে থাকিতেন। কাফিরের সৎকার্য যে আখিরাতে তাহার কোনর্রপ উপকার সাধন করিতে পারে, এইর্রপ সুযোগ সম্ভবত ত্ু আবূ তানিবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অন্য কোন কফিরকে তাহার সৎকার্য কিয়ামতে কোন উপকার প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ সহীহ হাদীসে কিয়ামতের দিনে কাফিরের কোন নেকী না থাকিবার কথাই বর্ণিত. হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিচচয়ই আল্লাহ মু’মিনের প্রতি অবিচার করেন না। তাহার সৎকর্যের প্রতিদানে দুনিয়াতে তাহাকে রিয্ক দেওয়া হয়। অতঃপর উহারই প্রতিদানে আখিরাতে তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে কাফিরকে তাহার সৎকার্য্যর প্রতিদানে ইহজগতে আহার প্রদান করা হয়; পরকালে তাহার নিকট কোন সৎকার্য থাকিবে না।’ ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ঢাঁাার ‘মুসনাদ’-এ উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

'আর নিজের নিকট হইতে বিপুল পুরক্কার প্রদান করিবেন।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হयরত আবূ হুরায়রা (রা), ইকরামা, সাঈদ ইবৃন জুবায়র, হাসান, কাতাদা ও যাহহাক (র) বলেন : আল্লাহ নিজের নিকট ইইতে জান্নাত প্রদান করিবেন। আমরা আল্মাহ তাআলার নিকট তাঁহার সন্তোষ ও জান্নাত প্রার্থনা করি।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আবূ উসমান বলেন ঃ একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আমার নিকট এই বর্ণনাটি পৌছিল যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এর্রপ বর্ণনা পৌছিয়াছে যে, আল্পাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে তাহার একটি নেককাজের পরিবর্তে দশ লক্ষ নেকী প্রদান করেন। আবূ উসমান বলেন, আমি ভাবিলাম, অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি হযরত আবূ হরায়রা (রা)-এর অধিকতর সাহচর্य লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে তো এই হাদীস ণুন নাই। অতঃপর অমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি হজ্জে গমন করিয়াছেন। হাদীসটি যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমিও হজ্জে গমন করিলাম। হযরত আবূ হরায়রা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বসরার অধিবাসীগণ আপনার নিকট হইতে যে হাদীসটি বর্ণনা করে, উহা কি সত্য ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই হাদীসটি ? আমি বলিলাম, তাহারা বলে যে, আপনি বলিয়া বেড়ান, নিশয়ই আল্মাহ একটি নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ নেকীতত পরিণত করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, ছে আবূ উসমান! ইহাতে আশর্যাब্বিত হইতেছে ? অথচ আল্লাহ বলেন :
‘এমন কে আছে যে আল্লাহকে লাভজনক ঋণ-প্রদান করিবে ? ফলে তিনি তাহার জন্যে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।'

তিনি আরো বলেন ঃ


অর্থাৎ ‘পরকালীন জীবনের সম্পদের তুলনায় পার্থিব জীবনের সম্পদ একেবারে তুচ্ছ।’
হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বল্লেন ঃ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সেই আন্নাহৃর শপথ! নিশ্য়ই আমি আল্মাহর নবী (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি ঃ নিশয়যই আল্লাহ নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া বিশ লক্ষে পরিণত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরোল্লেখিত হাদীসকে ‘গরীব’ আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, হাদীসের আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন নামক রাবীর নিকট অনেক অসমর্থনীয় হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আহমদ নিম্নে বর্ণিত ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ উসমান আন-নাহদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ উসমান আন-নাহদী বলেন ঃ আমি একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি বলেন, নিচষয়ই একটি নেকীর কাজকে বাড়াইয়া দশ লক্ষ তৃণে পরিণত হরা হয়। তিনি বলিলেন, ইহাতে আপর্যাबিত হইতেছ ? আল্লাহ্র শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি যে, নিশয়ই আল্লাহ নেকীর কাজকে বাড়াইয়া বিশ লক্ষ তুণে পরিণত করিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) উক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন :
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ উসমান আন-নাহদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান বলেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্য আমার চাইতে অধিকতর পরিমাণে অন্য কেইই লাভ করে নাই। বসরার অধিবাসীগণ তাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছিল যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আল্মাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে খনিয়াছি ঃ নিশয়ই আল্লাহ নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ গুণে পরিণত করিয়া দেন। আমি বলিলাম, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্य আমিই অন্য লোকের চাইতে বেশি পরিমাণে লাভ করিয়াছি। চাঁহার নিকট হইতে এই হাদীস তো তনি নাই। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে মনস্থ করিলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি হজ্জে চলিয়া গিয়াছেন। উক্ত হাদীস যাচাই করিবার নিমিত্ত আমিও হজ্জে গমন করিলাম।

ইব্ন আবূ হাতিম ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যथা ঃ আবূ উসমান (র) হইতে ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন বে, আবূ উসমান (র) বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! বসরায় আমার বন্ধুদের নিকট হইতে ঔনিতে পাইয়াছি বে, তাহারা বলে, আপনি নাকি বলেন, আমি আল্qাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশয়ই আল্মাহ নেকীর পুরন্কার উহার দশ লক্ষ তু দান করেন। তদুত্তরে আবূ হহরায়রা (রা) বলিলেন, বরং আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে ঞুনিয়াছি, নিষয়ই আল্লাহ নেককাজের পুরস্কার বিশ লক্ষ তুণ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :

অতঃপর আল্লাহ ত‘আলা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং উহার ভীষণতম পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পুনরুথান দিবসে যখন তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্য ইইতে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উহার নিকট প্রেরিত নবীকে উপস্থিত করিবেন, তখন কি ভীষণ ও ভয়াবহ অবস্থাই না সমুপস্থিত হইবে!

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

'আর পৃথিবী উহার প্রতিপালক প্রভুর আলোকে আলোকিত হইয়া যাইবে, আমলনামা বা কার্यবিবরণী সম্মুথে স্থাপন করা হইবে এবং নবীগণ ও (অন্যান্য) সাক্ষ্যদাতাদিগকে উপস্থাপন করা হইবে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন :

‘সেই দিনকে স্মরণ কর, বেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে তাহাদের সম্বন্ধে একজন সাক্ষ্যদাতাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিব।’

ইমাম বুখারী (র) ...... হযরত আবদুল্ধাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া ওনাও। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাইর রাসূল! আমি আপনাকে তিলাওয়াত কর্রিয়া ఆনাইব ? অথচ উহা আপনারই উপর অবতীর্ণ হইয়াছে! তিনি বলিলেন, 文া, তুমিই ওনাও। অপরের মুখে উহা ওনিতে আমার ভাল লাগে। আমি সূরা নিসা পড়িতে পড়িতে এই আয়াতে পৌছিলাম :
'আর তখন কির্గপ হইবে, যখন প্রত্যেক জাতি হইতে আমি একজন সাক্ষ্যদাতা উপস্থিত করিব এবং তোমাকে তাহাদের সাক্ষ্যদাতা স্বর্দপ উপস্থাপন করিব।’

তখন তিনি বলিলেন : এখন থামো। নবী করীম (সা)-এর চক্ষু দিয়া তখন অশ্রু বহিতেছিল।

ইমাম মুসলিম (র)-ও আ'মাশ (র)-এর সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাছাড়া এ হাদীসটি নবী করীম (সা)-এর ঘটনা হিসাবে নহে, বরং হযরত ইব্ন মাসউদের ঘটনা হিসাবে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সনদ অনুযায়ী উক্ত হাদীসটি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত।

ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস আবূ-হাইয়ান ও আবূ রাयীন (র) প্রমুখ রাবীর সনদে হयরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......মুহাম্মদ ইব্ন ফাযালা আল-আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) বনু যাফর গোত্রের নিকট গমন করিলেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ও হযরত
 তিনাওয়াতকারীকে কুর্ান মাজীদ তিনাওয়াত করিতে জাদেশ করিলেন। তিনাওয়াত্কারী সাহাবী তিলাওয়াত করিতে করিতে যথন-

 পौজরের পার্শ্ব্য় কাঁপিতে লাগিন। অতঃপর বলিনেেন ঃ হে প্রভু! যাহাদিগকে দেথিয়াছি, তাহাদের সমক্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিব; কিন্ুু যাহাদিগকে দেখি নাই, তাহাদের সম্ষক্ধে কিক্রপপ সাক্ষ্য প্রদান করিব ?

ইবৃন জারীর (র)......হयরত আবদুন্gাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণা করিয়াছেন বে, इযরত ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আলোচ আয়াত উপনক্ষে রাসূলূল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন : যতদিন তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিব, ততদিন তাহাদের কার্যাবनীর পর্যবেক্কক থাকিব। কিজু যখন ঢুমি আমাকে মৃত্যু প্রদান করিবে, তখন ঢুমিই ঢাহাদ্দর কর্যাবনীর পর্যবেক্ষক থাকিবে।

जাবূ আবদিল্নাহ আল-কুরতুবী 'আত-তাयকিহাহ' নামক হাদীস গ্রত্থ 'স্বীয় উম্মতের কার্যাবনী রাসানून্নাহ (সা)-এর পর্যবেকণ সম্পক্কিত হাদীস’ এই শিরোনামে একটি পর্ব স্থপন কর্রিয়াছেন। উক্ত পর্বে উল্gেথিত হইয়াছে বে, ইব্ন মুবারক (র).....সাঈদ ইননুল মুসাইয়্যাব
 উম্মতের কার্যাবনী উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের নাম ও কার্ভে ৫ইতবে চিনেন




 ব্যক্তিম নাম উল্নিথিত হইয়াছে। তবে কুরতুবী তাহাকে গ্গহণ্যোগ্য মনে কর্রিয়াছছন। কারণ তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর এই মন্তব্য করিয়াছেন : ইতিপৃর্বে বিবৃত হইয়াছে বে, প্রতি সোমবার ও
 মানুष্বে কর্যাবনী উপস্থাপন করা হয়। উতয় বর্ণনার মধ্ধে সামজ্জস্য বিধান করিবার পথ হইন

 উপস্থিত করা হয়।

অতঃপর তিনি বলেন :
 অনূসরণ করিতে অন্ীীকার করিয়াছে, ঢাহারা কিয়ামতের দিনের তয়াবহण এবং তহাদ্র উপর

আপতিত ভীষণতম শাস্তি প্রত্য্্ক করিয়া কামনা করিবে, পৃথিবী যদি বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিত !

অনুর্রপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

## 

অর্থাৎ ‘যেদিন মানুষ কৃতকর্মের ফলাফল প্রত্যক্ করিবে এবং কাফির বলিবে, হায়! যদি আমি মাটি হইয়া যাইতাম।’
-এই আয়াতাংশে আল্নাহ তা‘আলা বলিতেছেন : ‘তাহারা নিজেদের কৃত যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য ইইবে এবং আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ কুরআন মাজীদের এক স্থানে বলিতেছেন :

## 

'মুশরিকগণ কিয়ামতের দিন বলিবে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।’

পক্ষান্তরে অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :
وَلَ يَكْتُمُوْنْ اللَّهَ حَيْتًُا.
‘আর, তাহারা আল্লাহৃর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।’
হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ ‘কাফিরগণ যখন দেখিবে যে, মুসলিম ব্যতীত অন্য কেইই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তখন তাহারা পরস্পরকে বলিবে, আস; আমরা পৃথিবীতে কুফরী করিবার কথা অস্বীকার করি। অতঃপর তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্মাহ তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের হাত ও তাহাদের পা কথা বলিবে। এই অবস্থায় আর তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

আবদুর রাযযাক (র).....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, কুরআন মাজীদের কতগুলি বিষয় আমার নিকট পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি কুরআন মাজীদ সম্বক্ধে তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ রহিয়াছে ? লোকটি বলিল, উহা সন্দেহ নহে; তবে পরস্পর ‘বিরোধিতা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, কুরআন মাজীদের যে যে বিষয় তোমার নিকট পরশ্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা বিবৃত কর। লোকটি বলিল, আল্লাহ তা’আলা এক স্থানে বলিতেছেন ঃ

## 

‘অতঃপর ইহাই তাহাদের প্রতারণার বাক্য হইবে যে, তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।’

অথচ তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :
‘আর তাহারা আল্মাহর নিকট হইতে কোন বিষয়ই গোপন রাখিতে পারিবে না।’
হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ মুশরিকগণ সেদিন দেখিবে যে, আল্মাহ তা‘আলা শুধু মুসলিমকেই ক্ষমা, করিতেছেন এবং মুসলিমের ণুনাহ যত বড়ই হউক না কেন, আল্লাহ্র নিকট উহা ক্মার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে তিনি শিরকের গুনাহ ক্ষমা করিতেছেন না। তখন তাহারা ক্ষমা পাইবার আশায় বলিবেঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন আর তাহাদের হন্ত ও তাহাদের পদগুলি তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা বলিয়া দিবে। এই সময় কাফিরগণ কামানা করিবে, যদি তাহাদিগকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হইত! কেননা তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

যাহ্হাক (র) হইতে জুআইবির (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নাফি ইব্নুন্ন আযরাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! কুরআন মাজীদের এক আয়াত হইতেছে এই :



অথচ অন্য আয়াত হইতেছে এই :

এই দুই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্থ কি?
হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ আমার মনে হয়, তুমি নিজের সহচরদের নিকট হইতে আসিয়াছে। আর তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছ যে, কুরআন মাজীদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান আয়াতসমূহ ইব্ন আব্বাসের সশ্মুখ্ে উপস্থাপন করিব। তোমার বন্ধুদের নিকট গিয়া বলিবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একস্থানে একত্রিত করিবেন। তথন মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, আল্লাহ তাওহীদবাদী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবেন না। অতএব আস, আমরা নিজ্েেদের শিরকের বিষয়টি অস্বীকার করি। অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা বলিবেঃ


তৎপর আল্নাহ তা’আলা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অঞ্গ-প্রত্যঞ্গকে কथা বলিতে নির্দেশ দিবেন। তাহাদের অঙ-প্রত্যছ তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, কাছীর—৩/১৩

তাহারা শিরক কর্রিয়াছিল। এই সমর্যে তাহরা কামনা করিবে, হায়, তাহাদিগকে যদি মৃত্তিকার নিম্নে রাথিয়া উহাকে সমতল করিয়া দেওয়া হইত! এই অবস্থায় তহারা আল্gাহ্র নিিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিষে না।

ইমাম ইব্ন জারীীর উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

8৩. " হে বিশ্বাসীণণ! মদ্যপানোন্মত্ত অবস্शায় ঢোমর্গা সানাতের নিকট্তর্তী হইও না, यত্শণ না তোমরা যাহা বল ঢাহা বৃঝিত্ত পার। জার यদি তোমরা সফর্রে না হও, তবে
 পীড়িত হও অথবা সফ্রে থাক অথবা তোমাদের কেহ ল্lীচাগার হইচে আস जথবা ঢোমরা নাগীী-সভ্ভেগ কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি ঘারা ঢায়াম্মুম করিবে এবং উহা মুঈ ও হাতে বুলাইবে। জান্লাহ পাপ ম্মাচনকারী, ক্ষমাশীন।"

 কর্রিতে নিষেধ করিত্ছেন। সানাত্রে সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মাতাল থাকা তখনও নিবিদ্ধ হয় নাই। মদ্যপান হারাম হইবার পূর্ব্র এই ব্যবস্গ বিদ্যমা ছিন। ইতিপৃর্বে সূরা বাক্কারার অভ্তর্গত आয়াত :


‘তাহারা কি ঢোমাকে মদ ও জুয়া সশ্পক প্রশ্ন করিত্তেছে ? বল, উতয়ই বড় পাপ এবং মানুষ্রে কন্যাণণও বটট। তবে উহার কন্যাণ হইঢে অকন্যাণ বড়।’
—এর ব্যাখ্যা প্রসc্গে বে হাদীস উল্নেথ কর্য়াছি, উश দ্রারা উক্ত তথ্য প্রমাণিত হয়। সৃরা বাকারার উऊ আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূন কর্রীম (সা) উহা তিলাওয়াত কর্রিয়া হযরত উমর (রা)-কে ওনাইলেন। তথन উমর (রা) বनিলেন ঃ আয় আল্লাহ! ঢুমি আমাদিগকে মদ স্বক্ধে তৃণ্জিনন একটি বিশদ বিবর্ণণ দাও। जতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর উহা তিনাওয়াত কর্রিয়া তাঁাকে ৫নাইলে এবারেও তিনি পৃর্বানুর্রপ বলিলেন।

এই জায়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা নামাব্যের প্রাক্কােে মদ্যপান করিত না। অবশেবে এক সময় नাयিল হইন :


 مُ:
অর্থাৎ ‘হে মু’মিনগণ। মদ, জুয়া, মূর্তিসমূহ এবং ভাগ্য পরীক্ষার তীরসমূহ অপবিত্র ও শয়তান প্ররোচিত কাজ বৈ কিছু নহে। অতএব তোমৃরা উহা হইতে দূরে থাক। আশা করা যায়, ইহাতে তোমরা সফলকাম হইবে। শয়তান ইহাই চাহে যে, মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের পরশ্পরের মধ্যে দুশমনি ও শক্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিবে। অতঃপর তোমরা বিরত থাকিবে কি ?

এই আয়াত ঔনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন : "আমরা বিরত রহিলাম; আমরা বিরত রহিলাম।

ইসরাঈল (র)...... হযরত উমর (রা) হইতে মদ্যপান হারাম হওয়া সম্পর্কিত ঘটনা সম্বক্ধে একটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উহার একাংশ এই ঃ অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল হইল:


ইহার পর নামায আরষ্ঠ হইবার প্রাক্কালে রাসূলে করীম (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করিতেন, 'মাতাল ব্যক্তি যেন কিছূতেই নামাযের নিকট না যায়।' ইমাম আবূ দাউদ (র) উক্তু হাদীসটি উপরোক্তর্পপই বর্ণনা করিয়াছেন।

## শানে নুযূল

ইব্ন আবূ শায়বা (র) আলোচ্য আয়াত অবতীর হইবার উপলক্ষ বর্ণনা করিতে গিয়া একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ ইব্ন আবূ হাত্ম (র)......হযরত সাদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সা'দ (রা) বলেন ঃ আমাকে উপলক্ষ করিয়া কুরআন মজীদের চারটি আয়াত নাযিন হইয়াছে। একদা জনৈক আনসার তাহার বাড়িতে ভুরিভোজের আয়োজন করিলেন। তিনি উক্ত ভোজে মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণীর কিছ্ম সংখ্যক সাহাবীকে দাওয়াত করিলেন। আমরা ভোজনের পর মদ্যপান করিলাম এবং মদ্যপানে মাতাল হইয়া পড়িলাম। অতঃর পরস্পরের নিকট গর্ব প্রকাশ করিয়া উক্তি আওড়াইলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি উটের চোয়াল দিয়া আমার নাকে আঘাত করিল। ইহাতে আমার নাক যখম হইয়া গেল। মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ
 تَقُوْلُوْنْ الايـة

ইমাম মুসলিম (র) ঔ"বা (র) হইতে এ হাদীস দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ব্যতীত ‘সুনান’-এর অন্যান্য সকল সংকলক সিমাক (র) হইততে উপরোক্ত সনদের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আলী রাযিয়াল্মাহ్ আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছছন যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন় : একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) আমাদিগকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজে তিনি আমাদিগকে মদ্যপান করাইলেন। মদ্যপানে আমরা মাতাল হইয়া পড়িলাম। আমাদের এই অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত ইইয়া গেল। লোকেরা জনৈক ব্যক্তিকে নামাযে ইমাম বানাইল। তিনি নামাযে পড়িলেন :

অর্থাৎ ‘ওাহ কাফিরণণ। তোমরা যাহাদদর দাসত্ করো, আমি তাহাদের দাসত্ণ করি না।


অতঃপর जাল্ধাহ ত'जালা নিম্নেক্ত আয়াত নাযিন করিলেন :

تَقَوْلْوْنَ-الاية
ইব্ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীসটি উপর্রোক্তরাপেই বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম তিরমিযীও ঊহা উপর্রাল্লেখিত রাবী আবদদুর রহমান আাদ-দাশতিকী (র) হইতে ঊপরোত্ত সনদদ হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান-সহীহক্রপপ আাখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন জারীী ( (র)...... इयরত আनी (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে ঃ একদা হযরতত আनी (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং জনৈন ব্যক্তি মদ্যপান কর্রিয়া মাতাन অবস্शায় নামাयে দাঁড়াইলেন। হयরত আবদুর রহমান নামাख্ ইমামতি করিতেছিলেন। তিনি সৃরা কাফিক্র্লন পড়িতে গিয়া উহাতে ভুল করিলেন। অতঃপর কুর্ান মজীদের এই অয়াত নাযিল হইল ঃ


আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈও সুফিয়ান সাওরী ইইতে উপরোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন জারীর (র)...... আবূ আবদির রহমান আস-সুনামী হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা) একদল সাহাবীসহ হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আাউফ (রা)-এর বাড়িতে ছিলেন। সকলে সেখানে আহার করিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাহাদের জন্যে মদ্য আনিলেন। তাহারা মদ্যপান করিলেন। ইহা ছিল মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বের ঘটনা। তখন নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। সকলে হযরত আলী (রা)-কে ইমাম বানাইলেন। তিনি নামাযে সূরা কাফিক্রান পড়িলেন। তবে উহা যথাযথতাবে পড়িতে পারিলেন না। ইহাতে আল্নাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ


ইব্ন জারীর (র)......আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব ওরফে আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন করত একদল সাহাবীকে দাওয়াত দিলেন। ভোজনপর্ব শেষ হইইলে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর ইমামতিতে সকলে মাগরিবের নামাय আদায় করিলেন। তিনি সূরা কাফিক্রন পড়িতে গিয়া পড়িলেন :



ইহাতে আল্ধাহ তা'আলা নিম্ন আয়াত নাযিল করিলেন :


تَقُوْلُوْنَ-الايـة
আওফী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে কেহ কেহ মাতাল অবস্থায় নামাে দাঁড়াইয়া যাইত। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাयিল হয় :


ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর বলিয়াছেন, আবূ রাयীন এবং মুজাহিদও আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এইর্রপ বর্ণনা দিয়াছেন।

আবদুর রাযयাক (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল ইইবার পর লোকেরা তধু নামাযের সময়ে মদ্যপানে মাতাল হইবার মত অবস্থা এড়াইয়া চলিত। কিন্তু অन্য সময়ে তাহারা মদ্যপান করিত। এই অবস্থায় মদ্যপান হার্রাম হইয়া গেল এবং উহা দ্বারা পৃর্বের ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল।

তাফ্সীরকার যাহ্হাক আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ আয়াতের س্রে শব্দ এখানে মদমত্তগণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং উহা এখানে তন্দ্রাচ্দ্নন্নগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) এবং ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি যাহ্হাক (র) কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত তাফসীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে ইহাই সঠিক বে, আয়াতে মদ্যপান হইতে উদ়্ূত মত্ততার কথাই বলা হইয়াছে। মাতাল ব্যক্তির প্রতি কোন বিধি-নিষেধ কিক্পে প্রযোজ্য হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছছন, আয়াতে মাতাল, যাহাকে সম্বোধন করা যায় না তাহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই; বরং উহা মদ্যপায়ী প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, যাহার প্রতি

শরী’’ত্রে বিধি-নিমেধ আরোপিত হইতে পারে, তাহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ফিকহ
 বে, শরী’আজতের বিধি-নিষেধ মাতালের প্রতি নহে, বরং কেবল প্রকৃত্থ ব্যা্কির প্রতিই আর্রোপিত হইতে পারে। কারণ বান্দার উপর আল্ধাহ ত'অানার শরীী'অতের বিধান আরোপ করিবার অনাতম পৃর্বশর্ত হইতেছে, ঢাহার প্রতি আরোপিত বিধানকে উপলক্কি করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় বুদ্দির অধিকারী হইবে।
 আদায় করিতে নিমেব করা হইয়া থাকিনেও অকৃত্পক্ষ উহাত্ত সর্বববস্शায় ও সর্বক্শ মদ্যপানে মাতাল ইইতে নিম্বেধ করা হইয়াছू। কারণ বান্ড দিনরাত পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার:
 কর্রিবার সুবোগ কখনও পাইবে না। পাচচ ওয়াক্ত নামাय আদায় করিতে হইলে তাহাকে ম্যাপান মত্তত সর্বক্ষণ পরিহার করিয়া চনিতে হইবে। जাল্ধাইই সর্বশ্শীষ্ঠ জ্ঞানী।
 বनिয়াছ্নः

## 

जর্থাৎ ‘হে মুমিনণণ! আল্নাহকে ব্যেপ্র ভয় করা প্যোজন, লেই্র্রপ ভয় কর এবং তোমরা


উপরিউজ্ত অায়াতে মুমিনদের প্রতি বাহতত অ্ব মৃহ্যুর মুহূত্ত মুসলিম হহয়া মরিবার নির্দেশ
 সর্বদা জান্নাহ ত'জানার ইবাদত ও আনুগত্য কর্রিয়া যাইবার জন্যে তাহাদের প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছ্।।

حَتِّى تَعْمَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنُ
 उজ্জাতীয় পানীয় পান করিবার মত্তার সীমা অত্ত সুন্দর্জণপ বর্ণিত হইয়াছে। পানাসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান ও তজ্জাতীয় পানীয় পান করিনার পর কি বলিতেছে বা কি পড়িতেছে, তাহা বুঝিবার এবং ঢাহাতে মন্নেব্যোীী হইবার কমতা হারাইলেই বুঝিতে হইবে তাহার বুদ্ধি ও
 এইই্মপ পানমত ব্যক্তিকেই বলা হয়। নিদ্রাজনিত जবসাদ ও তন্ময়णার অবস্शায়ও নামাय आাদায় করা পবিত্র হদীলে নিষিফ্ধ হইয়াছ্।
 বनिয়াছেন ঃ ‘তোমাদের কাহারও নামাय আদায়রত অবস্থায় তন্দ্র জাসিলে বে যেন নামাय আাদায় স্থপিত রাথিয়া ঘুমাইয়া নয়। অতঃপর মখ্ সে কি বলিতেছে তাহ বুঝিত্তে পারে, ত্থন ভ্যন নামায জাদায় করে।’

ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্পিখিত রাবী হইইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় উক্ত হাদীসের সহিত ইহাও সংযুক্ত রহিয়াছে : ‘কারণে সে হয়তো চাহিবে ইস্তিগফার বা ক্মা প্রার্থনা করিতে; কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইবে নিজের প্রতি অভিশাপ।

وَلاَ جُنُبُ الاَّا غَابِرِيْ سْبِيْلٌ
এই আয়াতাংশে বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা ইইতেছে। তবে মসজিদের মধ্যে অবস্থান ব্যতিরেকে তধু উহার একদিক হইতে আরেকদিকে পথ অতিক্রম করিবার কার্যকে এই নিষেধের আওতা হইতে বহির্ভুত করা ইইতেছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তবে উহার মধ্যে না দাঁড়াইয়া বা না বসিয়া তুধু উহা অতিক্রম করিবার অনুমতি প্রদান করিতেছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হयরত আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা), হयরত আনাস (রা), হযরত আবূ উবায়দা (রা), সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব, যাহ्হাক, আতা, মুজাহিদ, মাসর্রক, ইবরাহীম নাখঈ, যায়দ ইব্ন আসলাম, আবূ মালিক, आমর ইব্ন দীনার, আল-হাকাম ইব্ন উতবা, ইকরামা, হাসান বসরী, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী, ইব্ন শিহাব এবং কাতাদা (র) হইতেও এ আয়াতের অনুর্পপ তাফসীর বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......ইয়াयীদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে আয়াতের আলোচ্য অংশ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক আনসার সাহাবীর বাড়ি এইর্নপে অবস্থিত ছিল ভে, তাহারা মসজিদে নববীর দরজা ভিন্ন অন্য কোন পথে বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিতেন না। অপবিত্রতার কারণে গোসল করিবার উদ্mেশ্যে তাহাদের বাড়ির বাহিরে যাইবার প্রয়োজন দেখা দিত। এই অবস্থায় মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করা ভিন্ন তাহাদের গত্তন্তর থাকিত না 1 এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতের আলোচ্য অংশ নাযিল করেন। ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত নিন্নোল্লেখিত হাদীসে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীবের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'আবূ বকর (রা)-এর দরজা ভ্ন্ন মসজিদমুখী সকল দরজা বন্ধ করিয়া দাও।’ রাসূল করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-ই খनীফা হইবেন। মুসলমানদের জরুরী সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘন ঘন মসজিদে প্রবেশ করিতে হইবে। তাই তিনি সকল সাহাবীর বাড়ির মসজিদমুখী দরজা বহ্ধ করিয়া দিতে বলিলেও হযরত সিদ্দীকক আক্বর (রা)-এর দরজা খোলা রাখিতে বলিলেন। কোন কোন ‘সুনান’ গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নামের পরিবর্তে হযরত আলী (রা)-এর নাম উল্লিথিত হইয়াছে। বস্তুত ইহা ভুল। ভে রিওয়ায়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নাম উল্মেখিত ইইয়াছে, তাহাই ত্ধ।

আয়াতের আলোচ্য অংশ দ্বারা কোন কোন ইমাম বলিয়াছেন বে, বীর্যশ্মলনে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে উহার মধ্য দিয়া পথ অত্ক্রিম করা হারাম নহে। ঋতুস্রাব বা প্রসবকালীন স্রাবের কারণে অপবিত্র মহিলার প্রতিও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য।

কেহ কেহ বলেন, যাহার দ্বারা অপবিত্র স্রাবে মসজিদ অপবিত্র হইবার আশংকা থাকে, তাহার জন্যে উহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রুম করা নাজায়েय। পক্ষান্তরে যাহার দ্বারা এইর্রপ হইবার আশংকা না থাকে, তাহার জন্যে উহা নাজায়়ে নহে।

হযরত আয়েশা (রা) ইইতে মুসলিম শরীয়ে বর্ণিত হইয়াছে : একদা রাসূলে করীম (সা) আমকে বলিলেন, মসজিদের মধ্য হইতে আমার নিকট চাটাইখানা দাও। আমি আরয করিলাম, আমি থে ঋতুবতী। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন : ‘তোমার ঋতুস্রাব তোমার হাতে লাগিয়া নাই।

মুসলিম শরীফে হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরুপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, ঋতুবতী মহিলার জন্যে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা জায়েय। প্রসবকালীন স্রাবের কারণে অপবিত্র মহিলার প্রতিও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। আল্লাইই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......হयরত আల্যেশা (রা) হৃতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ঋতুবতী মহিলা এবং বীর্যশ্থলনে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে আমি মসজিদকে হালাল করিব না। তাহাদিগকে মসজ্দিদে প্রবেশের অনুমতি দিব না।

আবূ মুসলিম আল-খাত্তাবী (র) বলিয়াছেন, হাদীসশান্ত্রের বহু সংখক সমীক্ষক উক্ত হাদীসকে দুর্বল ও যঈফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করিয়ছেন। কিন্তু বিও্ধ্ধ বর্ণনা হইতেছে এই যে, জাসারা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র)......হयরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হে আলী! আমি এবং তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্যে বীর্যস্থলনে অপবিত্র অবস্থায় এই মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নহে। অবশ ইহা একটি.দুর্বল হাদীস। হাদীস যাচাই শান্ত্রের কষ্টিপাথরে উহা টিকে না। কারণ উক্ত হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী সালেম পরিত্যক্তু, পরিবর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। সনদে উল্লেখিত তাহার উস্তাদ আতিয়াও দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্নাহই সর্ব শ্রেষ্ঠজ্ঞানী।

## আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অপর একটি হাদীস

আয়াতের আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আয়াতাংশ্ বলা ইইয়াছে, বীর্যস্থলনে অপবিত্র ব্যক্তি যেন গোসল না করিয়া নামাযের নিকট না যায়। তবে এই অবস্থায় যদি বিদেশ ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে এবং গোসলের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি না পায়, তবে সে বিনা গোসলে (তায়ামুম করিয়া) নামায আদায় করিতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অন্য সনদে......হযরত আলী (রা) হইতে উপ্গরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ্হাক এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হयরত আলী (রা) হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর উপরোক্ত ব্যাথ্যাকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আবূ মিজলাম প্রমুখ বর্ণনাকারীর মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, হাসান ইব্ন মুসলিম, হাকাম ইব্ন উতবা, যায়দ ইব্ন আসলাম এবং তৎপুত্র আবদুর রহমান (র) ইইত্তে ইব্ন জারীর (র) অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্মাহ ইব্ন কাছীর হইতে ইব্ন জারীরের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্মাহ বলেন ঃ আমরা ऊুনিয়া আসিতেছি, আলোচ্য অংশটি বিদেশে ভ্রমণরত অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তক্র ব্যাখ্যার সমর্থনে निম্নোক্ত হাদীস উল্লেখিত হইয়া থাকে :

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্মাহর রাসূল (সা) বলেন : পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্যে পবিত্রকারক, যদি ঢুমি দশ জ্গসরও পানি না পাও। যখন পানি মিলিয়া যায়, তখন উহাই ব্যবহার করিবে। কারণ, উহা তোমার জন্যে উত্তম।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) আয়াতের আলোচ্য অংশের উপরোক্ত উভয়বিধ ব্যাখ্যাকে উল্লেখ করিবার পর প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন। ইমাম কর্ত্কক প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অধিকতর যুক্ত্র্থ্রাহ্য বলিবার কারণ এই যে, বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণরত অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় পানি সং্পহ করিতে সমর্থ না হইলে তাহাকে কি করিতে হইবে, আয়াতের পরবর্তী অংশে তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাই ঃ

-এই আয়াতাংশেও বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির পালনীয় ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া যদি ব্যাখ্যা করা হয়, তবে একই আয়াতে একই ব্যবস্থার দ্বিরুক্তি মানিয়া লইতে হয়। ইহা অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের অর্থ দাঁড়ায় এই : ‘হে সু’মিনগণ! ঢ়োমরা মদমত্ত অবস্থায় নামাय আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মসজিদের নিকটবর্তী হইও না, यতক্ষণ নিজ্েেরের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলক্ধি করিতে পার। আর বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল ব্যতিরেকে উহার নিকটবর্তী হইও না, তবে ু্বু পথ অতিক্রমরত অবস্থায় উহ্া করিতে পার।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : الـحابر السبـيل অর্থ পথচারী। যেমন : عبرت بهذا الطريق অর্থাৎ আমি এই পথ অতিক্রম করিয়াছি। তেমনি یبی অর্থ পথ অতিক্রম করা; عبر فـلان النهر অর্থাৎ সে স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়াছছ; نــةـ عبر الاسـفار অর্থাৎ পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ উট।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক সমর্থিত ব্যাখ্যাই হইতেছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাথ্যা।

কাছীর—৩/১8

আয়াত হইতে ঊপর্রোত্ত ব্যাখ্যাই স্বাভাবিকডাবে স্পষ্ট হইয়া উঠ্ঠ। আয়াতের जাৎপর্য এই
 প্রবেশ করিতে নিষেষ করিয়াঢছন। নামা্যে প্রবেশের জর্যে ওুট্পৃণ্ণ অবহ্থা হইতেছে মাতাল অবश্श। উश নামাব্যে উল্দেশ্যের সহিত সামজজস্যশীল নহে; বরং উহার বিপরীত। মসজিদে প্রবেশের জন্যো রুটিপূর্ণ অবস্शা হইতেছে বীর্যপাতে অপবিত্র অবश্श। जবশ্য উহা নামাভে


जর্থাৎ ‘যত্ষণ পর্ভ্য না গোসন করো।' ইমাম जাবূ হানীফা (র), ইমাম শাফিস্দ (র) এবং ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্রিম জন্যে মসজ্দে অবস্গান করা হারাম। গোসন অথবা প্রয়োজনে উহার বিকক্প ব্যবস্থা তায়াশ্মুম দ্ঘারা হালাল হইতে পারে। উयৃর দ্যারা এই উল্দেশ্য সাধিত হইতে পার্র না। আয়াত্র আলোচ্য অশ্শ উপরোত্ত অভিমত্র পত্ম ইমমমর্রের প্রমাণ। কারণ आয়াত্ বীর্যপাত্ অপবিত্র ব্যজ্তিন পক্ষ মসজিদ্দে অবস্থান করা হালান হইবার শর্ত হিসাবে তু পোসলের ব্যবস্থা উল্লিVিত হইয়াছ্; উযূর ব্যবস্থা এস্থলে উল্লিvিত হায় নাই।

ইমাম আহমদ (র) বনেন ঃ বীর্ষপাত্ অপবিত্র ব্যক্তি উযূ করিয়া লইনেই তাহার পত্কে মসজিদে অবস্থান করা হানান হইয়া यাইবে। ইমাম আহমদ (র) ঢাঁার ‘যুসনাদ’ অ্থে এবং সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) তাহার ‘ুনান’ গ্রচ্থে সহীহ সনদে বে হাদীস বর্ণনা কর্য়য়াছেন, উহাই উপর্রোত্র অভিমরের পক্ষে তাহার প্রমাণ।-তাহাদের বর্ণিত হাদীস দ্মারা প্রমাণিত হয় বে, সাহাবীগণ এইজ্রপই করিতেন।

সাঈদ ইবৃন মানসূর (র)......আতা ইবৃন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আাত ইবূন ইয়াসার (র) বলেন ঃ 'অামি নবী করীম (সা)-এর বহ সংখ্যুক সাহাবীকে বীর্যপাতে जপবিত্র जব্शায় ऊধু উयू কর্রিয়াই মসজিদে বসিয়া থাকিতে দেথিয়াছি।' উক্ত হাদীলের সনদ বিট্দ ও


অंতঃপর जায়ামুম্মের বিধান প্রদান এবং উহার বিধানসপ্মত হইবার বিডিন্ন অবস্থা বর্ণনা প্রসজ্গে অান্লাহ ত'অানা বলিত্তেছে :


আআর यদি তোমরা রুুন্ন অথবা সফররত থাক অথবা তোমাদের কেহ মল-মূত্র ত্যাগ করে অথবা তোমরা স্ত্রী-সংগম কর; তৎপর ষদি পানি সংগ্রহ করিতে না পার, তবে পবিত্র মাটি ব্যবহার করিতে মনস্থ কর।

তায়াশ্মুম বৈধ হইবার একাধিক অবস্থা রহিয়াছে। এই সকল অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা পাওয়া গেলেই তায়াম্মুম বৈধ হয়। রোগ হইতেছে তায়াম্মুম বৈধ ইইবার একটি অবস্থা। এ সম্পর্কে আয়াতে•বলা হইতেছে ‘আর যদি তোমরা রুুন্ন থাকো’ অর্থাৎ যে রোগে পানি ব্যবহার করিলে শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষ্ঞ্স্থ হইবার অথবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইবার আশক্কা থাকে,

সেইর্রপ রোগের কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয। ঢাঁহারা বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি যে কোন রোগে আক্রান্ত রোগীকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব এইস্থলে রোগকে বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট রোগ বলিবার কোন কারণ নাই।

## শানে নুযূল

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা জনৈক আনসার সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। তাঁহার কোন সেবকও ছিল না যে, তাহাকে পানি ঢালিয়া দিয়া সাহায্য করিবে। তিনি রাসূলে কারীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া তাঁহাকে নিজের এই দুরবস্থার কথা জানাইলেন। এতদুপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল। এই হাদীসটি মুরসাল।

তায়াম্মুম জায়েয়ের আরেকটি অবস্থা হইতেছে সফর বা বিদ্দেশ ভ্রমণ অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় পানির অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে : أَوْ عَلى سْفَ यদি তোমরা সফ্রে থাকো'। سֹفُر এর অর্থ সুপরিজ্ঞাত। সফর পীর্ঘ হউক আর সংক্ষিপ্ঠ, উহাতে উপরোক্ত বিধানে তারত্ম্য নাই।

তায়াল্মুম জায়েয হইবার আরেকটি অবস্থা হইতেছে মল-মূত্র ত্যাগের পর উযূর জন্যে প্রয়োজনীয় পানির অভাব। এই সশ্পর্কে আয়াতে বলা হইতেছে :
‘অথবা তোমাদের কেহ যদি মল-মুত্র ত্যাগ করে।’
الـفـائط অর্থ নিম্নভূমি। আয়াতের আলোচ্য অংশের শাক্দিক অনুবাদ হইল, 'অথবা তোমাদের কেহ যদি নিম্নভূমি হইতে আগমন করে।’ ‘নিম্নভূমি হইতে আগমন করা’ দ্বারা মল-মূত্র ত্যাগ করা বুঝানো হইয়াছে।

তায়ামুম্ম জায়েय হইবার আরেক অবস্থা হইতেছে স্ত্রী-সঞ্গমের;পর গোসলের জন্যে

 আবার কেহ কেহ ${ }^{\circ}$

 করা।’ উপরোক্ত শব্দের সমার্থক শদ্দ কুরআন মাজীদের অন্যত্র উপরোল্লেখিত আলংকারিক অর্থ্রিই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

‘আর यদি তোমরা তাহাদের সহিত যৌন সঞ্গম করিবার পৃর্বে তাহাদিগকে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্যে কোন ‘মাহর’ নির্দিষ্ট করিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে অর্ধ্ধক প্রদান করিবে।'

উল্লেখিত আয়াতের انَنْ تَمَسُوُو সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থ ‘স্পর্শ করা’ হইলেও এখানে উহা আলংকারিকভাবে ‘বৌন সঙ্গম করা’ অর্থে ব্যবহ্থত ইইয়াছে। অনুক্রপ আলংকারিক প্রয়োগ নিম্নের আয়াতেও রহিয়াছে :

‘হে মু’মিনণণ! তোমরা যখন মু’মিনা মহিলাদিগকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদের সহিত সभম করিবার পৃর্ব্ৰই তাহদিগরে তানাক দাও, তথন তোমাদের গণনা করিবার মত তাহাদর জন্যে কোন ইদ্র নাই।’

 ব্যবহৃত হইয়াছে।

 ইব্ন কা‘ব, মুজাহিদ, তাউস, হাসান, উবাইদ ইব্ন উমায়, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, শা'বী, কাতাদা এবং মুকাতিন ইবৃন হাইয়ান (র) হইত্ও অনুরপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াহেন বে, সাঈদ ইব্ন
 হইতেছিল। অनার্রব ব্যক্তিদের কেহ কেহ বলিলেন, উহার অর্থ ‘ভ্যীন সभ্ম করা’ নহহ। পক্ষান্তরে আরারণণণণর কেহ কেহ বনিলেন, উহার অর্থ ‘‘্বীন-সभম করা’। জমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, जারব ও অनারব কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে । শব্দের जর্থ সম্পর্কে মতভ্ডদ দেখা দিয়াছে। অনারবগণ বनিয়াছছন, উহার অর্থ ঢयौन সभম
 আব্বাস (রা) আমাকে জিঞ্sাসা করিলেন, 'তুমি কোন্ দলে আছছ?' আমি বনিলাম, 'আামি

 বে কোন শদ্দকে বে কোন জানংকারিক অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন।

ইব্ন জারীর (র)......৬বা (র) হইচে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র্রের মাধ্যদ্মও একাধিক সনদদ ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত রপপ একটি বর্ণা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবৃন জারীর (র)......হয়ত ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়য়েছন ঃ হযরত ইব্ন
 সপম করা' । তবে জাল্gাহ বে কোন কোন আলঃকারিক অর্থে চাহেন, এইখলি ব্যবহার করিতে भाরেন।

ইব্ন জারীর (র)......হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : الـــلامسـة শক্দের অর্থ ‘‘ৌন সহ্গ করা।’ তবে আল্লাহ মহান, তিনি যে কোন আলংকারিক অর্থে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

মোদ্দ কথা এই বে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে উপরোক্তর্প অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা একাধিক বিখ্ধ সনদে প্রমাণিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) যাহাদের নিকট হইতে উপরোক্ত বর্ণনাটি করিয়াছেন, ইব্ন জারীর (র) তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইত্ওও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

 স্পর্শ করা অর্থে ব্যবগ্জত হইয়াছে। নিজের যে কোন অঈ দ্বারা নারীর যে কোন অঙকে পুরুষের স্পর্শ করিবার কার্যকে এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরুমের উযূ ভঙ্গের অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হयরত আবদুল্ধাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اللمس শব্দের অর্থ যৌন স*্গম অপেক্ষা হাক্চা পর্যায়ের বৌন ক্রিয়া করা। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ইব্ন জারীর একাধিক সনদে উপরোক্তর্রপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন :

ইব্ন জারীর (র)......হयরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইবৃন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন ঃ (স্ত্রীকে) চুম্বন করা اللمس -এর অন্তর্ভুক্ত। উহাতে উযূ ভঞ্গ হইয়া याয়।

ইমাম তাবরানী णাঁার হাদীস সংকলনে উপরোল্লেখিত সনদে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : পুরুব তাহার গাত্রের বে কোন অংশ দ্বারা স্ত্রীর গাত্রের যে কোন অংশ স্পশ্শ করিলে অথবা চূম্বন করিলে পুরুষকে উযূ করিতে হইবে। আয়াতের আলোচ্য অংশের অর্থ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন الـمـل مسـ

ইব্ন জারীর (র)......নাফে (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) স্বীয় ন্ত্রীকে মুম্বন করিয়া উযূ করিতেন এবং তিনি স্ত্রীকে চুম্মন করিলে উযূ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, চूম্বন করা ইইতেছে এক প্রকারের

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র).....হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন : اللمس -এর অর্থ হইতেছে 'যৌন সঞ্গম হইতে হাল্কা পর্যায়ের যৌন ক্রিয়া করা।' অতঃপর ইব্ন আবূ হাত্মি বলিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা), উবায়দা, আবূ উসমান আন্-নাহদী, আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ, আমির শা‘বী, সাবিত ইব্ন হাজ্জাজ, ইব্রাহীম নাখঈ এবং যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-ও আলোচ্য শব্দের তথা আয়াতাংশের এইর্প অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইমাম মালিক (র)......হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরতত ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ ন্ত্রীকে পুরুষের চুম্বন করা এবং তাহাকে হন্ত দ্বারা স্পর্শ করা উভয়ই مـلامـسة -এর অন্তর্ভুত্ত। অতএব কেহ স্বামীকে চুম্বন করিলে অথবা তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার উযূ ভঙ্গ হইয় যায়।" হাফিয দারাকুতনী

চাহার ‘সুনান’ গ্গন্তে হযরত উমর (রা) হইঢে আলোচ আয়াতাংশশর উপর্রোক্ত্রপ অর্থ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। কিষুু আমি ইতিপৃর্বে অনাত্র ভিন্ন সৃত্রে তাহার নিকট হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছি বে, ‘তিনি স্বীয় শ্ত্রীকে চুম্রন করিতেন। অতঃপ্র উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিত্তে।’ দেখা যাইতেছে, এই সশ্পক্কে হয়ত উমর (রা) হইত্রে প্রাণ্ত বর্ণনা পরশ্পর বির্রোধী। উভয় বর্ণনা বিৃ্ট্ হইলে উহাদের মধ্যে অইক্রপে সাশঞ্জস্য বিধান করা যায় ভে, তিনি ‘্রয’ হিসাবে নহহ; বরং ‘যুস্তাহাব’ হিসাবে উযূ করিতে বলিয়াছেন। আল্gাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

यাহারা বনেন, পুরুষ ষ্ৰীরেক স্পর্শ করিলে তহাদের উযূ নঠ হইয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ইমাম শাফিফ, ঢাহার সসীণণ এবং ইমাম মালিক রহহিয়াছেন। ইমাম আহমদ হইতে এই সস্পর্কে দুই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফিিদ্ধ প্রমুখ্থে ঊপরোক্ত অভিমতই তাঁহার (ইমাম আহমাদের) বিথ্যাত অভিমত। এই অভিমত পোষণকারীগণ বনেন, আয়াত্র

 করা। बেমন, আাল্লাহ ত'জালা বলিয়াছেন :
‘আর, यদি আামি তোমার প্রতি কাগজ্জে লিথিত কোন কিতাব নাযিল করিতাম এবং তাহারা উহা নিজহম্ঠে স্পর্শ করিত. $\qquad$ ;
হাদীলে বর্ণিত आজে, হयরত মায়িय आসनाমী যখन ন্ষীয় ব্যভিচার্রে কथা নবী করীম
 প্রত্যাহার কর্রিয়া নইতে উদ্মু্ধ করিবার উল্দেশ্যে বলিয়াছেন ঃ لعلك تبلت او لمست


एযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছছন ঃ
تل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس-
'রাসূcে করীম (সা) প্রায় প্রতিদিনই আমাদের নিকট জাসিতেন এবং চুম্ন ও স্পর্শ করিতেন।
 পর্তিশায় উহার অথ্থও হন্ঠ দ্ঘার স্পর্শ করা। বে小ন, বুथারী ও মুসলিম কর্ত্ক বর্ণিত হাদীসে



হাদীসে الـملامسة


লে যাহা হউক, আারবী-অষাবিদগণ বলিয়াছ্ন : আলোচ্য শকদ্দ্য ‘হষ্ত দ্মারা স্পের্শ করা’


ولمست كفى كفه اطلب الغنى
'আর আমার হস্ত তাহার হস্তকে স্পর্শ করিল। আমি (উহা দ্বারা) ধনাত্যতা কামনা করিতেছিলাম!

আয়াতের শেষোক্ত অর্থের প্রবক্তাগণ নিম্নের হাদীসটিও তাঁহাদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন :

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মু'আय (রা) হইতে বর্ণনা করেেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক ব্যক্তি একটি অপরিচিতা মহিলাকে পাইয়া স্বীয় স্ত্রীর সহিত যে সকল যৌন কাজ করা যায়, সঙ্গম ব্যতীত উহাদের সমূদয়ই তাহার সহিত করিল। হে আল্লাহর রাসূল! এইর্রপ বক্তি সম্পর্কে কি করণীয়, তাহা নির্দেশ করুন। ইহাতে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল :
 ذَلِكْ ذِكْرُى لِلَّذَكِرِـْنُ.
'আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের অংশসমূহে নামায কায়েম কর; নিষচয়ই নেককাজসমূহ বদকাজসমূহকে মোচন করিয়া দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে ইহা একটি উপদেশ।'

অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ উযূ কর; অতঃপর নামায আদায় কর।
হयরত মু‘আয (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যবস্থা কি শ্যু তাহার জন্যে নির্দিষ্ট, না সকল মু’মিনের জন্যে একইর্রপ ব্যবস্থা? হুযুর (সা) বলিলেন : না; বরং সকল মু’মিনের জন্যেই এই ব্যবস্থ। ই ইমাম তিরমিযী (র) যায়িদা (র) হইতে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "উক্ত হাদীসের সনদ অবিচ্ছ্ন্ন নহে।’’মম নাসাঈ (র)......আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই।

শেশোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্ভিষ্ট মহিলার সহিত যৌন-সঈম না করা সত্ত্তেও তাহাকে ত্ধু স্পর্শ করিবার কারণে রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে উযূ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতএব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পুরুষ নারীকে স্পশ্শ করিলেও তাহার উযূ নষ্ঠ হইয়া যায়।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তরে আয়াতের প্রথমোক্ত অর্থ্থে প্রবক্তাগণ বলেন ঃ আলোচ্য হাদীসের সনদ অবিচ্ছ্নিন্ন নহে, বরং উহা বিচ্ছ্নি সনদের হাদীস। সনদে উল্লেখিত দুই বর্ণনাকারী হযরত মু'আय (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লার মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত লাভ ঘটে নাই। অধিকন্তু ইহাও অসম্ভব নহে শে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিটির উযূ ভজ্গ হইইার কারণে নহে, বরং তাহার গুনাহ মার্জনার বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে নবী করীম (সা) তাহাকে উযূ করিতে ও নামায আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। যেমন সূরা আলে-ইমরান-এর অন্তর্গত আয়াত :

[^0]‘অার মুত্তাকী তাহারা, যাহারা কথনো কোন নির্নজ্জणার কার্य করিয়া বসিনে অথবা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়া বসিলে আন্লাহকে ম্মরণ করে এবং নিজের অপরাধ্রে জন্যে क्षমা ঋার্থা করে।

এর ব্যাথ্যার সহিত সংপ্পিষ্ট হযরত সিদীকে আকবর (রা) সশ্পর্কিত একটি হাদীলে বর্ণিত হইয়াহ্র : ককোন বান্দা কোন পাপ কর্রিয়া বসিলে সে यদি উযূ করিয়া দুই রাকাজাত নামাय আদায় করে, তবে নিচ্ষয়ই আল্gাহ ত'অাनা তাহাকে ফমা করিয়া দেন।’

 (সা) ঢাহার জনৈকা সহభর্মিনীকে চूম্রন করিবার পর উযू ব্যতিরেকেই নামাय আদায় করিয়াছুন।

ইবৃন জারীর (র)......হযরতত আর্যেশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) উযূ করিবার পর চুষ্র করিতেন। অতঃপর উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আাদায় করিচেন।

 উরওয়া বনেন, आমি হয়ত আয়েশা (রা)-কে বনিলাম, তিনি আপনি ছাড়া আার কে? ইহাতে তিনি शাসিয়া দিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিজমিবী এবং ইমাম ইবৃন মাজাহ (র)-ও তাহাদের একদল উস্דাদের মাধ্যে ওয়াকী (র) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম অাবূ দাউদ (র) বनिয়াছেন, সাওরী (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বলিয়াছেন ঃ উরওয়া জাল-মুযানী (র) ছাড়া অন্য কোন রাবী হইতে হাবীব ইবৃন অবৃ সাবিত আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন नाई।

ইয়াহ্য়া আল-কাত্তান জটৈনক ব্যক্টিকে বলেন ঃ আমার তর্য ইইতে লোকদিগকে জানাইয়া দাও বে, এই হাদীস ভিত্তিহীন একটি মিথ্যা কथा। ইমাম তিরমমীী (র) বলেন, 'আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীসকে দুর্বন বলিয়া जাখ্যায়িত করিতে ৫নিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'হবীব ইবৃন जাবূ সাবিত’ উরওয়ার নিকট হইতে হাদীস ૯নেন নাই। ইমাম ইব্ন মাজাহ কর্ত্ণ বর্ণিত ঊপর্রোত্ হাদীসের সনদ এই : ইব্ন মাজাহ (র)......হয়ত আढ্যেশা (রা) इইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ (র)......হयরুত আয়েশা (র্রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম আহমদ কর্ত্ত্ উল্নিথিত উপরোত্ত সনদ দ্ৰারা স্পষ্টভাবে বুমা যায় বে, ইমাম जাবূ দাউদ, ইমাম ইব্ন জরীীর ও ইমাম তিরমিযী কর্ত্ণ বার্ণিত হাদীসের সনদ্দ উল্লেথিত রাবী উরওয়া হইতেছেন উরওয়া ইবৃন যুবায়র। হাদীলের উল্লেথিত উনওয়ার নিজস্ব উক্তি, 'আiম বলিলাম, তিনি আপনি ছাড়া আার কে ; ইহাতে তিনি হাসিয়া দিলেন।’ ইহাই প্রমাণ করে যে, সনদদর উরওয়া হইতেছেন উরওয়া ইব্ন যুবায়র।

পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ দাউদ (র)......হयরত আয়েশা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) উযূ করিবার পর আমাকে চূষ্বন করিতেন। অতঃপর পুনরায় উযূ করিতেন না।

ইমাম আহমদ (র)......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা) চুম্বন করিবার পর উযূ না করিয়াই নামায আদায় করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদদ এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীসকে ইয়াহিয়া আল-কাত্তানের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ ঢাঁহার বর্ণিত সনদে সুফিয়ান সাওরীর অব্যবহিত নিম্নের স্তরে একাধিক রাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের একজন হইতেছেন ইব্ন মাহদী। আবূ দাউদ ও নাসাঈ বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আত্-তায়মী হযরত আয়েশা (রা) হইতে তনিবার সুযোগ পান নাই।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলूল্লাহ (সা) রোযাদার অবস্থায় তাঁহাকে [উন্মে সালমা (রা)-কে] চূম্বন করিতেন। অতঃপর না উহাতে তাঁহার রোযা ভাগ্গিয়া গিয়াছে আর না নূতন করিয়া উযূ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) চুম্বন করিতেন। অতঃপর নূতন করিয়া উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে অবিচ্ছ্নিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর মুসাফির অবস্থায় মল-মূত্র ত্যাগ অথবা নারী স্পর্শ্রে পর তায়াম্মুম জায়েয হইবার শর্তের বর্ণনা এবং উহার অনুমতি প্রদান করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিত্তেছেন :

'আর यদি প্রয়োজনীয় পানি সগ্পহ করিতে না পার, তবে পবিত্র মাটিকে উদ্রেশ্য কর।’
আয়াতের উপরোক্ত অংশের দ্বারা অনেক ফকীহ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পানিবিহীন ব্যক্তির জন্যে পানির সন্ধান করিবার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েय নহে। পানির সন্ধান করিবার পর উহা না পাইলেই সে তায়াম্মুম করিতে পারে। ফকীহগণ কিতাবে ‘পানি সন্ধান’-এর স্বর্রপও উল্নেখ করিয়াছেন। ঢাঁহারা এতদসম্পর্কীয় নিজ্রেদের বক্তব্যের প্রমাণও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন । বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে : একদা নবী করীম (সা) জনৈকি বক্তিকে জামাআাতে নামায আদায় না করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : ‘হে অমুক! তুমি জামা‘আতে নামায আদায় করিলে না কেন? তুমি কি মুসলিম নহ ? লোকটি উত্তর করিল, হে আল্মাহর রাসূল! আমি মুসলিম, কিন্ুু আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইযয়া গিয়াছি। অথচ আমার নিকট পানি নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ মাটির সাহাय্য গ্গণ কর; কারণ উহাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

কাছীর—○/১৫

আরবী ভাষায় التـــمـ শব্দের অর্থ ইচ্মা করা; মনস্থ করা; উদ্রেশ্য করা। यেমন : تيـمـمك الله بحفظه 'আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিতে ইছ্ছুক হউন।’ বিখ্যাত কবি ইমরাউন কায়স-এর নিম্নলিখিত কবিতায়ও শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

تيممت الـين التى عند ضار ج - يفينّى عليها الفينى عرمضها طامى
‘আর যখন সে দেখিল যে, মৃত্যু তাহার নিকট সমুপস্থিত এবং তাহার পদতলের কংকর রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সে ‘উরিজ’ নামক স্থানে অবস্থিত জলাশয়ের দিকে যাইতে মনস্থ করিল। সেখানে ছায়া ফিরিয়া আসে ও তৃণলতা বর্দ্ধিষ্মু।’

কেহ কেহ বলেন : الصعيد অর্থ পৃথিবীর সমতল স্তরে অবস্থিত বে কোন বস্তু। উক্ত অর্থ অনুযায়ী মাটি, বালুকা, বৃক্ষ, প্রস্তর ও উদ্ডিদ উহার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিকের অভিমত ইহাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ মৃত্তিকা জাতীয় বে কোন বস্তুকে الصعيد বলা হয়। যেমন বালুকা, হরিতাল ও চূনাপাথর। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত ইহাই।

কেহ কেহ্ বলেন ঃ উহা ওুধু মৃত্তিকা। ইমাম শাফিঈ্গ (র), ইমাম আহমদ (র) এবং তাঁহাদের সহচরদের অভিমত ইহাই। শেশোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ নিজেদের সমর্থনে
 হইবে।

এখানে صــيـدا زلقـا অর্থ 'মসৃণ পবিত্র মাটি’। তাঁহাদের পেশকৃত আরেকটি প্রমাণ হইত্ছে, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীखের নিম্নোক্ত হাদীসঃ

রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা অন্যান্য মানুষের (উম্ষতের) উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ প্রদান করা হইয়াছে। প্রথমত, আমাদের কাতারসমূহকে ফেরেশতাদের কাতারসমৃহের ন্যায় করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল স্থান আমাদের জন্যে সিজদার স্থান করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, যখন আমরা পানি না পাই, তখনকার জন্যে উহার মাটিকে আমাদের পক্ষে পবিত্রকারী বানানো হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্নের দিকসমূহ উল্লেখ প্রসজ্গে এখানে পবিত্রকরণের গুণকে ৩ধু মাটির সাথে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে এই जুণ ও যোগ্যতা থাকিলে এখানে উহাও উল্লেখিত হইত।

আয়াতে صصید (মৃত্তিকা) শব্দের সহিত উহার বিশেষণ হিসাবে طـبـ (পবিত্র) শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার অর্থ হালাল। ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ ব্যতীত ‘সুনান’-এর অন্যান্য সংকলক হযরত আবূ যর (রা) হইতে আমর ইব্ন নাজদান ও আবূ কুলাবা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বनিয়াছেন ঃ দশ বৎসর পানি না পাইলেও পবিত্র মাটি মুসলিমের পক্ষে পবিত্রকারক। যখন পানি পায়, তখন যেন সে উহাকে পবিত্র পাত্রে ব্যবহার করে। কারণ, উহাই তাহার জন্যে মগলকর।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরিউক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলিয়াছেন ।:ইব্ন হাব্বানও উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন। হাফিয আবূ বাক্র আল-বায়্যার (র) উক্ত হাদীসকে তাঁহার মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবুল হাসান আল-কাত্তানও উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বनিয়াছেন ঃ পবিত্রতম মাটি হইতেছে কৃষিক্ষেত্রের মাটি। ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীর গ্থন্থে হযরত ইব্ন আব্সাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনাকে রাসূলে করীম (সা)-এর উক্তি বলিয়া রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তায়াম্মুমের নিয়ম বর্ণনা প্রসক্গে বলিতেছেন :
'তোমরা তোমাদের মুখমণ্তল ও হস্ত মাসেহ কর।’
উযূতে ধৌতব্য ও মাসেহযোগ্য প্রতিটি অগের দিক দিয়া তায়াম্মুম উযূর বিকল্প নহে; বরং উহা ওধু পবিত্রকরণ ক্রিয়ার দিক দিয়া উযূর বিকল্প। তায়াম্মুমে শু মুখমণ্ণল ও হস্ত মাসেহ করাই যথেষ্ট। ইহাই ফকীহগণের সর্বসম্মত মযহাব। তবে তায়াম্মুম্মর পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের মব্যে মতভেদ রহিয়াছে। এতদসম্পর্কীয় প্রথম মাযহাব [উহা ইমাম শাফিঈ (র)-এর সর্বশেষ মাযহাবও বটে] এই যে, উহাতে দুইবার মাট্তিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ণল ও কনুই পর্যন্ত হত্তদ্বয়কে মাসেহ করা ফরয। কারণ يل বলিতে কখনো স্কন্ধ পর্যন্ত নম্বিত হন্ত এবং কখনো কনুই পর্যন্ত হস্ত বুঝানো হয়। উপরিউক্ত উভয়র্রপ অর্থে শ শব্দের প্রয়োগই রীতিসিদ্ধ। উযূ সস্পর্কীয় আয়াতে শেশোক্ত অর্থে উক্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। অনেক সময়ে অংশ নির্ধারক কোনর্পপ
 হস্তাংশকে বুঝানো হয়। বেমন, চूরির শান্তি সশ্পর্কিত আয়াত Lَ হস্তসমূহ কাটিয়া দাও)-এ শيব্দকে কোনর্দপ বিশেষণসহ ব্যবর্হার না করিয়া উহা দ্বারা কজি পর্যন্ত হস্তাংশকে বুঝানো হইয়াছে।

উপরিউক্ত মাযহাবের প্রবক্তাগণ বলেন ঃ উযূ সম্পর্কিত আয়াতে يـ শক্দের সহিত যে অংশ নির্ধারণমূলক বিশেষণ الـى المـرافق (কনুই পর্যন্ত) ব্যবহৃত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতে د শব্দের সহিত উহা ব্যবহ্তত না হইলেও এক্ষেত্রেও শব্দটিকে উক্ত বিশেষণসহ ধরিতে হইবে। কারণ উযূ ও তায়াম্মুম উভয় ব্যবস্থার একটি সাধারণ তুণ ও উদ্দেশ্য হইতেছে পবিত্রকরণ। উভয়ের মধ্যে উক্ত সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্তমান থাকিবার কারণে উভয়ক্ষেত্রেই يـ -এর একইর্পপ ব্যাখ্যা হইবে। কেহ কেহ হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে দারুকুতনী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি এই প্রসন্গে উল্লেখ করিয়াছেন :

রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন : তায়াম্মুম্মে দুইবার মাট্টিতে হাত মারিতে হয়। একবার মুখমণ্লের জন্যে, আরেকবার কনুই পর্যন্ত দুই হাতেৰ জন্যে।

কিন্তু উক্ত হাদীস সহীহ নহে। কারণ উহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। তাই উহাকে প্রামাণ্য হাদীস বলা যায় না। হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ একটি হাদীস বর্ণনা

করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা দেওয়ালে হাত মারিলেন এবং উহা দ্বারা মুখমণ্ণল মাসেহ করিলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারিলেন এবং উহা দ্বারা দুই নিম্নবাহ মাসেহ করিলেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক হাফিযে হাদীস উক্ত হাদীসের 'মুহাম্মাদ ইব্ন সাবিত আল-আবদী’ নামক রাবীকে দুর্বল বলিয়াছেন।

অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উহাকে রাসূলে করীম (সা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা না করিয়া হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, আবূ যুর'আ এবং ইব্ন আদী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসকে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করাই খদ্ধ ও সঠিক। ইমাম বায়হাকীও. মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসকে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা ভুল।’

ইমাম শাফিঈ (র)......ইবনুস-সিম্মা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসকে ইমাম শাফিঈ নিজের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। উহাতে হযরত ইবনুস-সিম্মা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্ধাহ (সা) তায়াম্যুম করিতে গিয়া স্বীয় মুখমণ্ণল ও নিম্নবাহদ্দয় মাসেহ করিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ জুহায়ম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ জুহায়ম (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-কে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম করিলাম। তিনি প্রস্রাব শেষ করিবার পৃর্বে আমার সালামের উত্তর দিলেন না। প্রস্রাব শেষ হইবার পর তিনি দেওয়ালের দিকে গেলেন এবং দুই হাত উহাতে মারিলেন ও মুখমণল মাসেহ করিলেন। অতঃপর পুনরায় দুই হাত উহাতে মারিলেন এবং উহা দ্বারা কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করিলেন। তৎপর আমার সালামের জবাব দিলেন।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কীয় দ্বিতীয় অভিমত এই যে, মোট দুইবার মাট্তিতে হাত মারিয়া মুখম্ণল ও কজি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা ফর্য। ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্বতন অভিমত ইহাই।

তৃতীয় অভিমত এই শে, মাত্র একবার মাট্টিতে হাত মারিয়া মুখমণল ও কজি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা ফর্য।

ইমাম আহমদ (র).......আবূ আবদুর রহমান আবयা হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছি, এখন পানি পাইতেছি না। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি নামায আদায় করা স্থুিত রাথ। ইহাতে হযরত আমার (রা) বলিলেন, আমীরুন মুমিনীন! আপনার কি মনে পড়িতেছে না যে, একদা আপনি ও আমি যুক্ধে ছিলাম। আমরা বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম। আমরা পানি পাইলাম না। আপনি নামাय আদায় করা স্থগিত রাখিলেন আর আমি মাট্তিত গড়াগড়ি দিলাম এবং নামাय আদায় করিলাম। আমরা রাসূল্েে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইবার পর আমি ঢাঁহার নিকট উক্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের জন্যে এতটুকুই তো যথেষ্ট ছিল, এই বলিয়া রাসূলে করীম (সা) নিজের হাত মাট্টিতে মারিলেন। তৎপর উহাতে ফুঁৎকার দিয়া উহা দ্বারা মুখমণল ও কজি পর্यন্ত দুই হাত মাসেহ করিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তায়াম্মুম্মে মুখমণ্জ ও দুই হাতের কজি পর্যন্ত মাসেহের জন্যে একবার মাটিতে হাত মারিতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি, আবদুল্নাহ্ ও আবূ মূসা একত্রে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে আবূ ইয়াল্া আসিয়া আবদুল্দাহকে বলিল, यদি কোন ব্যক্তি ফর্য গোসলের জন্যে পানি না পায়, তবে সে কি নামাय পড়িবে না ? আবদুল্নাহ বলিলেন, হযরত আম্মার (রা) হযরত উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আপনার কি মনে পড়িতেছে
 পাঠাইয়াছিলেন। আমি বীর্যপাতের কারণে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম ও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া পবিত্রতা অর্জন করিতে চেট্টা করিলাম। আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিবার পর এই ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে তিনি হাসিয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ তোমার জন্যে তো ত্ু ইহাই যথেষ্ট ছিল; এই বলিয়া রাসূলুল্নাহ (সা) দুই হাতের তালু মাটিতে মারিলেন। অতঃপর কজি পর্যন্ত দুই হাতের সমৃদয় অংশ এবং মুখমঞ্জল মাসেহ করিলেন। তিনি মাত্র একবার মারিয়া একবার করিয়া মাসেহ করিলেন। অতঃপর আবদুল্মাহ (রা) বলিলেন, অবশ্য, হযরত উমর (রা) ইহাতে তৃপ্ট হন নাই। ইহা খনিয়া আবূ মূসা বলিলেন, তাহা ইইলে সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ কি ইইবে :

## 

‘নারী সম্ভোগের পর যদি তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর’—আবদুল্মাহ্ আবূ মূসার উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি তধ্রু বলিলেন, আমরা মানুষকে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায় তায়ান্মুম করিতে অনুমতি দিলে গোসন করিবার সময় শীত লাগিবে, এই ভয়ে সবাই তায়াম্মুম করিবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ন্যায় সূরা মায়িদাতে আল্মাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

‘...... তোমরা উহা হইতে তোমাদের মুখমণ্ণল ও হস্ত মাসেহ কর; আল্লাহ তোমাদের উপর অসষ্ভব কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিতে চাহেন না; তবে তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার দানকে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন। আশা করা যায় তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন বে, তায়াম্মুমে ব্যবহার্य মাটি একদিকে যেমন পবিত্র হইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি ধৃলিমিশ্রিতও ইইতে হইবে যাহাতে মুখমఆল ও হস্তে কিছ্ পরিমাণ ধূলি লাগিয়া যায়।

ইমাম শাফিঈ (র) কর্তৃক বর্ণিত পৃর্বোল্gিখিত হাদীস তিনি ইবনুস-সিম্মা (রা) প্রমুখের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনুস-সিম্মা (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রস্রাবরত

অবহ্থায় ঢাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি নবী কর্রীম (সা)-কে সালাম দিলে নবী করীীম (সা) উহার উত্র দিলেন না। নবী ক্রীম (সা) উঠিয়া একটি দেওয়ালের কাছে গেলেন ও হ্তস্থিত. नাঠিন সাহা্যে উহাকে লৌচাইলেন। जতঃপর উহাতে হাত মারিলেন এবং হাত দ্যারা মুখম্লল ও দুই নিম বাহ মাসেহ করিলেন।

ঊপরিউউল্লিিিত আয়াতের -

 ব্যবস্श নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাতে তিনি অসষ্বব কোন কষ তোমাদের উপর চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি চাহেন তোমাদিগক্ক পবিত্র করিতে। জার এই কারণ্ই তিনি তোমাদিগকে भানির অजাবের কাল্ে তায়ামুম কর্রিবার অনুমতি দিয়াছেন। তিনি চাহেন তোমাদের প্রতি
 দানের কারণণ তাহার প্রতি তোমাদ্র কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

 (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীীফে বর্ণিত হইয়াছে বে, র্যাসূনूল্মাহ (সা) বলিয়াছছন : "আামাকে পাচটটি বৈশিষ্টে বিমधিত করা হইয়াছে। आমার পৃর্রে কাহাকেও উক্ত বৈশিষ্ট প্রদান
 করা হইয়াহে। (দুই) সম্প পৃথিবীকে আমার জন্যে সিজদাহগাহ ও পবিब্রকারক বানান্না হইয়াছে। অতএব जামার উম্মত্র বে কোন ব্যক্তি নামায্যে সময় উপস্থিত হইলে বে কোন পবিত্র স্থানে নামায আদায় করিতে। কোন কোন রিওয়ায়াতে অইজ্রপ বর্ণিত হইয়াহে : 'তাহার নিকট তাহার সিজদাহগাহ এবং পবিব্রকারক উভয় ব্যুই বর্তমান রহিয়াছে! (তিন) আমার জন্যে গনীমত হানান করা হইয়াছে, याহা আমার পৃর্বে আার কাহারও জন্যে হানান করা হয় নাই। (চার) আমাকে শাফা'অাত্র নিআআমত দান করা হইয়াহে। (পাচ) অতীত প্রত্যেক নবীকে ও্যু তাহার গোত্রের নিকট পাঠানো হইত; কিন্ু আমাকে সমগ্ণ মানব জাতির নিকট পাঠানো হইয়াহে।"

হযরত হ্যায়ফ্ ইবনুন ইয়ামান (রা) হইতে ইমাম মুসনিম কর্ত্ক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্নিথিত হাদীসও এখানে উল্লেখবোগ্য। হয়ত হযায়ফা (রা) বলেন বে, রাদূলে পাক (সা) বলিয়াহ্ন :

 পানির जবর্ত্মানে উহার মাটি আমাদের জন্যে পবিচ্রতাকারক করা ইইয়াছে।

‘নिচয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীন।’
जর্থাৎ তোমাদূর প্রত তাহার क্যা ও দয়ার একটি কাজ এই ভে, রোগে, ব্যবহারে जসামর্থ্থ্রর অব্शুয় এবং পানির অভাবের কানে পবিব্রত অর্জনের জন্যে পানি ব্যবহারের

বিকল্প হিসাবে মাটি দ্বারা তায়াদ্মুম করিতে তিনি তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন । ফলে অপবিত্র ব্যক্তি সহজেই পবিত্রত অর্জন করিয়া জাল্মাহ ত'আলান ইবাদত করিবার লৌভাগ্য লাভ করিতে পার্র। আয়াতে আল্লাহ ত'অালা একদিকে রেমন অপবিত্র অবস্शুয় নামাय আদায় কর্রিতে মু’মিনদিগকে নিমেধ কর্রিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি রোপের অবস্ছায় এবং পানির जতাে তায়াদ্মু করিয়া নামাय जদায় করিতে অনুমতি দিয়া তাহাদের পতি কৃপা প্রর্শন করিয়াছেন। সমत्ठ स्रूতি ও পশ্রঙ্সা জাল্øাহ ত'অালার উদ্দেশেই নিবেদিত।

## তায়াল্ूूম্রে জায়াতের্ন শানে নুযূন

ক্রুजান মাंীীদে তায়ামুম সস্পর্কিত দুইটি আয়াত রহহহ়াহে। একটি ‘সূরা মায়িদায’’ ও অন্যt ‘‘ূরা নিসার’ আলোচ আয়াত। आলোচ আয়াতটিই পৃর্বে নাযিন হইয়াছে। উহার প্রমাণ এই বে, আলোচ আয়াত মদ্যপান नিষিদ্ধ ইইবার পূর্বে নাযিন হইয়াহে। जার মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছিন হিজরী ঢৃতীয় সনে সং্টটিত অহদের যুদ্ধের जল্প কিছুদিন পর মহানবী (সা) কর্ত্রক বনূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূhীদিগকে অবরোধ কর্রিয়া রাথিবার কালে। পক্ষাত্তরে সুরা মায়িদার
 (সা)-এর জীবনেন শেষদিকে অবতীর কুহ্রান মাজীদদর जং্শসমূহের অনাতম। উপরিউল্নিথিত কারণণ আলোচ আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসপ্পেই তায়াশ্মুম সশ্পর্কিত আয়াত নাयিন হইবার উপলক্ষ উল্নেখ কনা যুক্তিসংগত। তাই এখান্ই উহা উল্লেথ করিত্তে।

ইমাম आহমদ (র)......হযরত आ<্যোा (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হয়রত আয়েশা (রা) হয়র আসম (রা) হইতে একটি ক্ঠेহার ধার লইয়াছিলেন। হঠাৎ উश হারাইয়া গেন। রাসূলে আকরাম (সা) কতিপয় ব্যক্তিকে উহার সপ্ধানে পাঠাইনেন। তাহারা উহা খুঁজিয়া পাইলেন বটে, ক্ষি ইতিমধ্যে নামাভের ওয়াক্ত হইয়া গেন। তাহাদে নিকট পানি ছিন না। তাহারা বিনা উযূত্ই নামাय আদায় করিলেন। जতঃপর তাহারা এই ঘট্না র্রাসুলূন্ধাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহাত আল্ধাহ ত'জালা তায়ানুূ্মে আয়াত নাযিল করেন। তখন হযরত উসায়দ ইব্ন হ্যযয়র (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলেন, আল্gাহ আপনাকে মপল দ্বার্া পুরক্তৃত করুন । আল্লাহর শপথ! आপনার অমন্নেপূত বে বিপদই আপনার উপর আপতিত হইয়াছে, উহাতেই আল্লাহ আপনার ও অন্যান্য মুসলমানের জন্যে মগল নিহিত রাখিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বনেন ঃ একদা আযরা রাসূনুন্নাহ (সা)-এর সহিত সফর্রে বাহির হইলাম। ‘বায়দা’ অথবা
 সঙ্কানের প্রয়োজনে রাসূন্ন্নাহ (সা) এবং সাহাবীগণ সেখানে যাত্রা বিরতি করিতে বাধ্য
 আমার আব্dা হযরুত আবূ বকর সিদীক (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হযরত আడ়েশা (রা) কি কাও घটাইয়াছেন তাহ দেখিত্ছেন না ? তিনি রাসূলूলूাহ (সা)-সহ সকলকে এখানে আটকাইয়া রাথিয়াছেন। অথচ না এখানে পাनि আছে, जার না জামাদের সলে পানি আছছ। ইহা
 রাখিয়া ন্দ্রা যাইতেছেলেন। আাব্মা বলিলেন, তুমি র্রাসূলুন্बাহ (সা)-সছ সকল মানুষকে

আটকাইয়া রাখিয়াছ। অথচ না এখানে পানি আছে, আর না তহাদূর সলে পানি আছছ। আব্বা আমাকে এইভবে বেশ বকুনি দিলেন এবং আমার পার্ষ্বদশশ মুম্ঠोঘাত করিতে নাগিলেন। ৩צু রাসূল্ন্নাহ (সা)-এর পবিত্র মষ্ঠক আমার উর্ুু উপর থাকিবার কারণণ আমি নড়াচড়া করা হইতে বিরত র্রহিনাম। ভোর পর্যত এইভাবে রাসূলুল্মাহ (সা)-সহ সকলে পানিবিহীন কাটাইলেন। এই অবস্থায় জাল্লাহ ত'অানা ঢায়া|মুম্মে আয়াত নাযিল করিলেন। সকলে जায়ামুম করিয়া নামায জাদয়ে করিলেন। এই ঘটনায় হযরতত উসায়দ ইব্ন হৃ্যায়র (রা) মন্ত্যা করিলেন, হে আবূ বকর্রের পরিজন! ইহ নোমাদের প্রথম বরকক ও কন্যাণ নহে। ইতিপৃর্বেও আడ্যেশার কল্যাণণ আয়াত নাযিল ছইয়াছে। এদিকে আমি ब্বে উটটির উপর সওয়ার ছিলাম, উহাকে উাইয়া Cেখি, উহার পেটটর তলে হারটি পড়িয়া রহহ্যোছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও ভিন্ন সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম आহমদ (ส)......হयরত আপ্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ‘এবদা রাসূনে পাক (সা) সফন্রে ‘যাহুল-জায়েশ’ নামক স্शানে রাত্রি যাপন করিলেন। হযরতত আয়েশা (রা) তাহার সন্গে ছিলেন। হযরত আা়়শা (রা)-এর একটি ইয়ামানী মূन্যবান পাথরের হার সেখানে হারাইয়া গেন। হার্রে তালাশে লোকগণ সকাল পর্যু সেখানে রহিয়া গেলেন। जাহাদের সহিত তখন পানি ছিন না। এই অবস্থায় আাল্লাহ ত'অালা মু’মিনদিগকে পবিত্র মাটি দ্ঘারা পবিত্রত অর্জন করিবার অনুমতি প্রদান কর্রিয়া তাঁার রাসূলের প্রতি আয়াত নাযিল করিলেন। মুসনমানণণ রাসূলূন্রাহ (সা)-এর সহিত উঠিয়া নিজজদের হাত মারিলেন এবং ঋাড়িয়া পরিকার না কর্রিয়াই উহা দ্যারা নিজেদের মুখম্লন এবং হাতের বহির্তাগ ক্কr্ট পর্যন্ত ও উशার অন্তর্তাগ বগল পর্यত্ত মালেহ করিলেন।

 করিতেছিলাম। এই অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হার হারাইয়া গেন। ইহাত

 (সা)-এর উপর পবিত্র মাটি দারা তায়ামুম করিবার অনুমতি দিয়া জাল্লাহ অ'জালা অায়াত নাযিল করিলেন। অতঃপর হযরত সিmীকে আকবর (রা) হযরত আা্যেশা (রা)-এর নিকট নিয়া

 মাট্তিতে হাত মার্রিয়া ক্কক ও বগন পর্যত্ত হাত মালেহ করিয়াছি।
অপন্র একটি হাদীস
 बে, হযরত आসলা (রা) বলেন ঃ একদা সফরে আমি নবী করীী (সা)-এর উট চালাইবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। তথন ছিল শীতের রাত্রি। এই অবস্থা় আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম। নবी কনীীম (সা) রওয়ানা হইতে মনস্থ করিলেন। অপবিত্র অবস্शाয় নবী করীীম (সা)-এর ঊট চাননা কর্রিতে আমার মন চাহিন না। আাবার প্রচఆ শীতে গোসল করিলে আমার

มরিয়া যাইবার অথবা অসুস্থ ইইয়া পড়িবার আশংকা ছিল। আমি জনৈনক আনসারকে নবী করীম (সা)-এজ ঊট চানनা করিতে বনিলে তিনি উহা চাননা করিতে নাগিলেন। এদিকে আমি भানি গরম করিয়া গোসল ক্রিয়া সস্পাদন করিলাম। তৎপর নবী করীম (সা)-এর কাফেলার সহিত মিলিত ইইনাম। তিনি বলিলেন : 飞ে আসলা! কি হইল ? তোমার উট চালনার রীীি পরিবর্তিত ইইয়া গেল শ্য! আমি নিব্বেন করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! জামি উট চালনা করি নাই; জটনকক आনসার উহা চালাইয়াছ্ন। তিনি বলিলেন, কেন ? আমি নিব্দেন করিলাম, আiি বীর্শ্যললে অপবির্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঠঠাঙ পানি ছারা গোসল করিলেে আামার জীবনের উপর বিপদের আশংক্ ছিন বলিয়া তাহার উপর উট চালাইবার দায়িত্ণ जপ্পণ করুত পানি পরম করিয়া গোসন করিয়াছি।' ইহাত আল্লাহ ত'অানা এই আয়াত নাযিল করিলেন :


উক্ত হাদীস ভিন্ন সনদদও হযরত আসলা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

88. "पूমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের্ এক অংশ দেওয়া



8৬. "ইয়াহ্দীীদ্র মধ্যে কতক লোক কथাঙলিন্র অর্থ বিকৃত করে ও বলে, 'ษनिলাম ও অমান্য কর্রিলাম এবং ৫নুন না লোনার মত’; आার নিজেদের জিহ্মা কুপ্চিত কর্রিয়া ও

 সशগত হইত। কিন্g তাহাদ্রে সত্ত প্রত্যাখ্যানের জন্য আাল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত কর্রিয়াছেন। ঢাহাদের অল্প সংখ্যকই বিপ্ধাসী।"

কাছীর——/১

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী জাতির প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে আল্লাহ তা‘আলার গযব ও ক্রোধ নাযিল হউক। আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা উক্ত জাতির একটি আত্মঘাতী, ধ্রংসকর ও জघन্য চরিত্রের বর্ণনা দিতেছেন। তাহারা হিদায়াতের বিনিময়ে ুুমরাহী খরিদ করে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে প্রাণ্ত তাহাদের নিকট রক্ষিত তথ্য ও জ্ঞানকে তাহারা গোপন রাখে। ফলে উহা দ্বারা তাহারাও উপকৃত হয় না। এই সত্য গোপন ও সত্য বর্জনে তাহাদের লাভ এই বে, উহা দ্বারা তাহারা পার্থিব মর্যাদা ভোগ ও অর্থ উপার্জন করিতে পারে। তাহাদের পুরোহিত শ্রেণী সাধারণ মানুমের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তেট-তোহফা হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকায় সত্য নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানকে গোপন করিয়া থাকে। তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট হইতে পার্থিব স্বার্থ লাভ তথা ধন-সম্পদ উপার্জন করিবার ব্যবসা চালাইয়া যাইবার লোভে সত্যকে স্বীকার করা হইতে বিরত থাকে। ুধু তাহাই নহে, তাহাদের মনে সত্য ও হিদায়াতের প্রতি রহিয়াছে বিদ্বেষ।

অর্থ! তাহারা নিজেরা যেমন সত্যকে মানিয়া লইততে অস্বীকৃতি জানায়, তেমনি চাহে যে, মু’মিনগণ রাসূলের মাধ্যমে ঢাহাদের নিকট অবতীর্ণ যে সত্যকে মানিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, সেই সত্যকে তাহারাও ত্যাগ করুক এবং ঢাঁহার আনুগত্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখুক।
 যে কাহারো চাইতে বেশি জানেন।' উপরিউক্ত ইহকাল-সর্বস্ব সত্যদ্বেবী ইয়াহূদী জাতি তোমাদের শক্রু। অতএব তাহাদের শত্রুতা হইতে সাবধান থাকিও যেন তাহারা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়া সত্য্্যুত ও বিপথগামী করিতে না পারে। আর যাহারা আল্লাহ্র উপর আস্থা স্থাপন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে, তিনি ঢাহাদের জন্যে উত্তম নির্ভরস্থল ও উত্তম আস্থাভাজন বটে।
 প্রার্থনা করে ' ‘বং ঢাহার সহহায়র্তা কামনা করে, তিনি তাহাদের উত্তম অভিভাবক ও সাহাय্যকারী।’

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

এখানে ‘مـن' শব্দটি উহার পরবর্তী শব্দ সহযোগে একটি জাতিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত
 কালামে পাকের অন্যত্রও ‘‘-’ শব্দ এইর্দপে উহার পরবর্তী শব্দ সহকারে একটি জাতিকে বুঝাইবার জন্যে ব্যবহ্রত ইইয়াছছ। যেমন :


অর্থাৎ ‘তোমরা অপবিত্র প্রতিমা শ্রেণী হইতে দূরে থাক।’ এখানে '~م শব্দটি পরবর্তী


অর্থাৎ ‘ইয়াহৃদী জাতি আল্মাহ্র বাণীসমূহের বিকৃত অর্থ করে এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আল্নাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট তাৎপর্যের বিরোধী তাৎপর্য উদ্ভাবন করে।' তাহাদের এইর্প আচরণের পশাতে রহিয়াছে আল্নাহ্র প্রতি মিথ্যারোপের প্রবৃত্তি।

অতঃপর তাহাদের আরেক ঘৃণ্য মানসিকতার বর্ণনা প্রসজ্গে তিনি বলিতেছেন :

অর্থাৎ তাহারা বলে, ‘হে মুহান্মদ! আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিলাম; কিন্তু ইহা অমান্য করিলাম।' মুজাহিদ ও ইব্ন যায়দ (র) উহার এইর্পপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ইহাই উহার সঠিক ব্যাখ্যা। তাহাদের উক্ত আচরণ তাহাদের চরম সত্য-বিদ্বেষ এবং আল্লাহৃর কিতাব গ্রহণে তাহাদের অস্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে।

जর্থাৎ তাহারা বলে, ‘হে মুহাম্মদ! আমার্দের কথা না শোনার মত় শোন।’ যাহহাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহার উক্তর্রপে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ ও হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ তাহারা বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের কথা থুন, কিন্তু আমরা তোমার কথা তুনিব না।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) মন্তব্য করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাথ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত। ইব্ন জারীরের মন্তব্যই সঠিক। তাহাদের কথার ব্যাখ্যা যাহাই হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য দীন ও মহানবী (সা)-এর প্রতি বিদ্রপ ও উপহাস। তাহাদের উপর আল্মাহ্র গयব পডূক।

তাহাদের আরেক ঘৃণ্য আচরণ হইতেছে :


অর্থাৎ তাহারা রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলে : Liعا, ইহার এক অর্থ হইতেছে ‘আমাদের কথার প্রতি মনোযোপ দিন।’ তাহারা রাসূলে পাক (সা)-এর মনে এই ধারণা দিতে চাহে যে, তাহারা উক্ত বচন দ্বারা তাঁহাকে উহাই বলিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ব্যবহ্থত Liع বচন দ্ঘারা তাহারা রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন করিয়া উহা বলিত না । اعنا', শব্দের আরেক অর্থ হইতেছে ‘ওহে নির্বোধ!’ প্রকৃতপক্ষে তাহারা রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করিবার কালে উপরিউক্ত শব্দকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করিত। সূরা. বাকারার-

আয়াতে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সত্যদ্বেষী ইয়াহূদীদের উপরিউক্ত গালি ও ব্যঙ্গোক্তির বর্ণনা প্রসজ্গ আল্পাহ তা‘আলা বলিত্তেনে, তাহারা ব্যাঙ্গা丬্মক ভঙ্গিতে জিহ্না বক্র করিয়া দীন বা সত্যের বিষয়ে শ্লেষ প্রকাশ পূর্বক রাসূলে পাক (সা)-কে উত্যক্ত করে। অতঃপর তিনি বলিতেছেন :


অর্থাৎ তাহারা যদি বিনয়ের সহিত বলিত, আমরা তুনিলাম ও মানিয়া লইলাম; কিংবা বলিত, আমদের কথা ওনুন ও আমদের কথায় মনোযোগ দিন, তবে উহা সত্যই তাহাদের জন্যে মঙলকর হইত। কিন্তু মগল ও কল্যাণ হইতে তাহাদের হ্বদয় অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই যে ঈমান তাহাদিগকে উপকার প্রদান করিতে পারে, সে ঈমান তাহাদের হ্হদয়ে প্রবেশ করিবে না।


অর্থাৎ ‘তাহারা কমই ঈমান আনিবে।’
ইহার ব্যাখ্যা ইতিপৃর্বে অর্থাৎ তাহাদের ঈমান কন্যাণবহ হয় না।

## (£V) 


89. "ওহে কিতাবথ্রদত্ত লোক সকল্ ! তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি याহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা উহার পূর্বেই ঈমান আন যখন আমি মুখমঙ্ল বিকৃত করিয়া সেইখলিকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দিব অথবা শনিবারের বিধান অমান্যকারীদের যের্প লা‘নত করিয়াছিলাম সেইরূপ লা‘নত করিব। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।"
8৮. "আল্লাহ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ফমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্মা ফমা করেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীক করে, সে নিঃসন্দেহে মহাপাপ করে।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা জাত্কেকে আল্লাহ তা‘লালা বলিতেছেন যে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বে মহাগ্থন্থ কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার প্রতি তোমরা ঈমান আনো। তোমাদের

নিকট বে সত্য ও সুসংবাদ রহিয়াছে, উহা ঢাহাকে তো সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। অতঃপর তাহারা উমান না আনিলে বে শাঙ্তি তাহাদের উপর আপতিত হইতে পারে, তৎসশ্পর্কে সত্ক করিয়া দিয়া তিনি উহা আপতিত হইবার পৃর্ব্ৰই সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে আাহান জানাইতেছেন। বেমন :

 করিয়া দিবার जাৎপর্য হইতেছে এই বে, উহাদিগকে পশ্চাধদিকে ফিরাইয়া দেఆয়া তथা চক্ষুসমূহকে তাহাদের পচ্চৎদিকে ঘুরাইয়া দেওয়া। উক্ত তাৎপর্য অন্মयায়ী মুখমఆলসমূহকে পরিবর্ত্ন করিয়া দেওয়া এবং উহািগকে পণ্চলদিকে ফিরাইয়া দেওয়া উতয় ক্রিয়া একই শাঠ্তিকে বুঝাইচেছে।
 পারে বে, তাহাদের মুথমওলসমূহ এর্রপ বিকৃত করিয়া দেওয়া বে, উহাতে চক্কু, কর্ণ এবং
 দেওয়া ও উহাকে পণ্চধদিকে ফিরাইয়া দেওয়া এই উভয় শাষ্তিই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।


 কর্রিয়া চক্কে বসাইয়া দিব জার তাহারা পচ্চৎদিকে হাট্টিবে।

- কাতাদা এবং आতিয়া জাওফী (র)-ও অনুন্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপরিউক্ত শাস্তি চরম্ভাবে লাঝ্মনাকর ও কষ্টদায়ক।

আয়াতে প্রকৃতপক্ষে উপমামূলকতাবে ইয়াহূদী-নাসারা জাতিসমূহ্েের আয্যার বিকৃতি ও অষঃপত্নের অবছ্থ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদদর আাত্মা সত্তের পিছনে চলার স্বাভাবিক গতি তাগ করিয়া অসত্তের বিকৃচ পথ্ে উন্টা চলিতেছে।

কোন কে小ে তাফসীরকার বলেন : এখানে র্রপক শদ ব্যবহত হইয়াছহ। বেমন কুর্ান পাকে অনঅ্র বना হইয়াছে :

অর্থাৎ "অামি তাহাদের গলদূশে তওক পরাইয়া দিয়াছি। উহা অাহাদের চিবুক পর্য্ত
 একটি প্রাচীর ও जাহাদ্র পশাতে একট্র প্রাচীর রাখিয়া দিয়াছি। উহা ঘ্রারা তাহাদিগক্ক আচ্ছ্ম করিয়া রাথিয়াছি। অতএব তাহারা দেখিতে পারে না।'

উপরিউক্ত আয়াতে র্পপকভাবে কট্টর কাফিরদের আ丬্মার সত্য বিমুখ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক হইলে আয়াতদ্বল্যের মধ্যে উল্লিখিত ধারার উপমার দিক দিয়া পরস্পর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : نطمس الوجوهـا অর্থাৎ তাঁহাদের মুথমণ্ডলসমূহ সত্য পথ হইতে ঘুরাইয়া দিব। পথের দিকে ফিরাইয়া দিব।’ ইব্ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হাসান (রা) হইতেও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।
 রাখিব। তাহাদিগকে কাফির বানাইয়া দিব, যের্রপ তাহাদিগকে অতীতে বানর বানাইয়াছিলাম।'

আবূ যায়দ (র) বলিয়াছেন ঃ আয়াতে বর্ণিত শাস্তি হিসাবে তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা হিজাযের মাটি হইতে সিরিয়ায় বিতাড়িত করিয়া দেন। কথিত আছে, আনোচ্য আয়াত তনিয়া কা‘ব আহবার ঈমান আনিয়াছিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......ঈসা ইব্ন মুগীরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা ইব্রাহীমের সহিত ‘কা‘ব আহবার’-এর ইসলাম গ্রহণ লইয়া আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, কাব আহবার হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদা তিনি স্বীয় দেশ ইয়ামান ইইতে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার পথে মদীনায় আগমন করিলেন। হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, হে কা‘ব! ইসলাম গ্রহণ কর। কা‘ব বলিলেন, আপনাদের কিতবেই তো আছে :

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে তাওরাত কিতাব মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অথচ উহা মানিয়া চলে নাই তাহাদের অবস্থা সেই গর্দভের অবস্থার তুল্য, যে গর্দভ অনেকতুলি পুস্তক পৃষ্ঠে বহন করে।' সুতরাং আমাকে তো তাওরাত কিতাব মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে। ইহা ওনিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে আর কিছু বলিতে গেলেন না। কা‘ব গন্তব্যস্থলের দিকে চলিলেন। তিনি হিমস নামক স্থানে পৌছিবার পর জনৈক ব্যক্তিকে চিন্তিত অবস্থায় পাঠ করিতে তনিলেন :

 اَمْرُ اللَ مَفْعُوْلُا.

উক্ত আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তাহার উপর আপতিত হইতে পারে, এই ভয়ে কাব তখনই বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর তিনি ইয়ামনে বসবাসকারী স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকেও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করাইয়া সজ্েে লইয়া আসিলেন।

ইব্ন আবূ হাত্ম (র)......আবূ ইদরীস আয়েযুল্নাহ আল-খাওলানী ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইদরীস বলেন ঃ আবূ মুসলিম আল-জালীলী কাব-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাসৃলে করীম (সা)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে কা‘ব-এর বিলম্ব করিবার কারণে তাহাকে তিরস্কার করিতেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে রাসূলে পাক (সা)-এর যে ৩ণাবলী ও পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনি প্রকৃতই সেই তুণাবলী ও পরিচয়ের অধিকারী কিনা তাহা জানিতে একদা আবূ মুসলিম কা‘বকে রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট পাঠাইলেন। কা‘ব বলেন, আমি মদীনায় আসিলাম। সেখানে জনৈক তিলাওয়াতকারীকে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিতে তনিলাম ঃ


আমি অবিলম্বে গোসল করিলাম। আমার চেহারা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে এই ভয়ে আমি নিজের চেহারায় হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহ কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান না আনিলে তাহাদের উপর যে সব শাস্তি নাযিল হইতে পারে, উহার আরেকটির বর্ণনা প্রসজ্গ আল্মাহ তা‘আলা বলিতেছেন :


অর্থাৎ यাহারা নিষিদ্ধ শনিবারে মৎস্য শিকারের ফন্দি বাহির করিয়া সীমালংঘন করিয়াছিল, তাহাদের উপর আমি যেক্রপ গযব নাযিল করিয়াছিলাম, এই সকল আহলে কিতাব কাফিরদের প্রতি আমি সেইর্ৰপে গযব নাযিল করিবার পূর্বে তাহারা যেন ঈমান আনে। উক্ত সীমালংঘনকারীদিগকে তাহাদের অপরাধের কারণে বানর ও শূকর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সূরা আরাফ্ে তাহাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন :
‘আর আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়িত হইয়াই থাকে।' অর্থাৎ তিনি যখন কোন আদেশ প্রদান করেন, তখন কেইই উহার বিরোধিতা করিতে পারে না এবং কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না।

আয়াতে শিরকের জঘন্যতা বর্ণনা প্রসজ্গে আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন :

অর্থাৎ ‘কেহ শিরক করিয়া আল্মাহ্র নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। শিরক ভিন্ন অন্য যে কোন পুনাহ যাহাকে ইচ্ছ তিনি ক্ষমা করিবেন।’ আলোচ্য আয়াতের সহিত সংশ্নিষ্ট একাধিক হাদীস রহিয়াছে। নিম্নে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

## প্রথম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়়শা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলূল্ধাহ (সা) বनिয়াছেন ঃ আধ্মাহৃর নিকট তিন শ্রেণীর (বদ) আমলনামা রহিয়াছে। এক শ্রেণীর আমলনামার
 इইবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর आমননামার একটি আমলও আল্ধাহ বাদ দিবেন না এবং উহার रिসাব ইইবে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর জামননামা আল্ধাহ ক্কম করিবেন না। বে শ্রেণীর আমনকে

 ভিন্ন অন্য শে কোন ওনাহ যাহাকে ইচ্ম ক্ষমা করিবেন।’ তিনি আরো বলিয়াছেন : ‘‘ে ব্যক্তি আল্লাহহর সহিত শিরক করে, আল্লাহ তাহার উপর জান্নাত হারাম কর্রিয়া দেন। বে শ্রেণীর আমলের ব্যাপারে জান্লাহ এতট্টুহ পরোয়াও করিবেন না ও উহার জন্যে বান্দাক্ শাশ্তি দিবার ব্যাপারে তিনি অনমনীয় হইবেন না, উহা হইতেছে সরাসরি जাল্লাহ ও বান্দার ম্যাকার বিষয়ে বান্দার নিজের উপর নিজ্জে অবিচার করা। ব্যেন : রোযা বা নামাय ত্যাগ করা। এইজ্রপ
 ছাড়িবেন না, উহা হইত্ছে আল্লাহ্র এক বান্দা কর্ত্রক আরেক বান্দার প্রতি যুলম বা অত্যাচার কর়া। এই শ্রেণীর অপরাধ্ প্রতিশাধ ব্যতীত গত্ত্তর নাই।

ইมাম আহমদ (র) ডিন্ন অন্য কোন হাদীস সংককক ঊক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

## పिতীয় হাদীস

आবূ বকর आল-বায়্যার (র)......হযরত আানাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : অন্যায় তিন প্রকারের। এক প্রকারের অন্যায়
 প্রকারের অন্যায়়ের একতিকেও আল্লাহ ছাড়িবেন না। বে প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না, উহা হইতেছে শিরক। আল্লাহ বনিয়াছেন, ‘িৈষ্যই শিরক ইইতেছে জযন্য অপরাধ।’ বে প্রকারের जন্যায় जাল্লাহ ক্যম করিয়া দিবেন, উश হইতেছে বাদ্দা ও তাহার পতিপালক প্রহুর ম্যাকার বিষয়ে বান্দার নিজের প্রি অন্যায় করা। পা্মাত্তরে বে প্রকারের অন্যায়কে জাল্লাহ ছাড়িবেন না, উহা ইইতেছে এক বান্দা কর্ত্ক অপর বান্দার প্রতি অবিচার করা। এই প্রকারের অন্যা<্লে জাল্লাহ ত'অানা একজনের পক্巾 ইইতে আরেকজনের উপর প্রতিশোধ নইবেন।

## ঢृতীীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হयরত মুজাবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ব্, রাসূলে পাক (সা) বনিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র নিকট ইইতে প্রত্যেক ওনাহের ব্যাপারেই কমাপ্রাপ্ত আশা করা যায়। কিন্মু বে ব্যক্তি কাফির হইয়া মরে অথবা ইচ্মকৃত্তাবে কেেন মু’মিনকে হত্যা করে এবং তఆবা ব্যত্রেরেই মরিয়া যায়, তাহার ఆনাই মাফ ইইবার আশা করা যায় না।

ইมাম নাসাঈ সাएওয়ান ইব্ন ঈসা হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

## চতুর্থ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্পাহ ত'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! यদি তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা কর, তবে তোমার তরফ হইতে যে ক্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ ঘটে, আমি তাহা তোমার মঙলের জন্যে ক্ষমা করিয়া দিব। ছে আমার বান্দা! যদি তুমি পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য পরিমাণে পাপ লইয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর, কিন্তু শিরকের পাপ লইয়া না আস, তবে আমি পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য ক্ষমা লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাত করিব। উপরিউক্ত সনদে উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন।

## পঞ্চম হাদীস

প্রথম সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র কোন বান্দা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই- বিশ্বাস লইয়া মরে, তবে সে নিশয়ই বেহেশত প্রবেশ করিবে। আমি প্রশ্ন করিলাম, यদি সে ব্যভিচার করে এবং যদি সে চূরি করে তথাপি ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হুঁা, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তথাপি। নবী করীম (সা) এইরূপপ তিনবার উহা বলিলেন। চতুর্থবার বলিলেন, আবূ যরের নিকট (ইহা) পসন্দনীয় না হইলেও। অতঃপর হযরত আবূ যর (রা) তাঁহার অষঃবাস টানিতে টানিতে এই বলিতে বলিতে বাহির হইলেন, আবূ যারের নিকট পসন্দনীয় না হইলেও।

হযরত আবূ যর (রা) ইহার পর উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কালে বলিতেন, আবূ যরের নিকট ইহা পসন্দনীয় না হইলেও। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীসটি হুসায়ন (রা) হইতে উপরিউক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাত্রির প্রথমভাগে মদীনার প্রাত্তর দিয়া রাসূলে পাক (সা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলাম। আমরা উহ্দদ পাহাড়ের দিকে তাকাইতেছিলাম। এমন সময়ে রাসূলে পাক (সা) ডাকিলেন ঃ ওহে আবূ যর! আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার আদেশ পালনের নিমিত্ত আপনার খিদমতে. হাযির আছি। রাসূলে পাক (সা) বলিলেন ঃ ওই যে উহুদ পাহাড় দেখিতেছ, यদি উহা স্বর্ণ হইয়াও আমার মালিকানাধীনে আসে, তবে আমি উহার একটি স্বর্ণ-মুদ্রাও কাছে রাখিয়া তৃতীয় দিন অতিবাহিত করিতে পারিব না। হ্যাঁ, ঋণ পরিশোধের জন্য একটি স্বর্ণ-মুদ্রা রাথিয়া দিতে পারি। আমি উক্ত স্বর্ণের পর্বতকে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এইর্রপে বিতরণ করিয়া দিব- এই বলিয়া তিনি ডানদিকে, বামদিকে এবং সম্মুvে অঞ্জলি ছুঁড়িয়া মারিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

অতঃপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এক সময় নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ যর! ধনী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিনে দরিদ্র হইবে忄 তবে যাহারা এইর্দপ করিবে, তাহারা কাছীর—৩/১৭

ছাড়া— এই বলিয়া তিনি ডানদিকে, সম্মুখে এবং বামদিকে অঞ্জলি বাড়াইয়া দিয়া ইপ্পিত করিলেন।

অতঃপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এক সময়ে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ यর! যে অবস্থায় আছ, তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাক। নবী করীম (সা) হাঁটিতে হাঁটিতে আমার নিকট হইতে আড়ালে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে আমি একটি আওয়াজ তুনিতে পাইলাম। ভাবিলাম, সম্ভবত নবী করীম (সা) শক্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। ভাবিলাম, ঢাঁহার কাছে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তাঁহার এই নির্দেশ মনে পড়িল, তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করিও না। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক সময়ে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমি যে আওয়াজ তনিয়াছিলাম, তাহার কথা নবী করীম (সা)-কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন ঃ যাহার আওয়ায খনিয়াছ, তিনি ইইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে মে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক না করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হইবে। আমি নিবেদন করিলাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তথাপি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : यদি সে ব্যভিচার এবং চূরি করে, তথাপি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) রাবী আ'মাশ হইতে উপরিউক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাত্রিতে বাহিরে গিয়া দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী হাঁটিয়া যাইতেছেন। ভাবিলাম, ঢাঁহার সন্গে কেহ থাকুক ইহা তিনি পসন্দ করিতেছেন না। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে হাঁটিতে লাগিলাম। আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে? আমি নিবেদন করিলাম, আমি আবূ যর। আপনার জন্যে কুরবান হইতে আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তিনি বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! এদিকে আস। আমি তাঁহার সহিত কিছ్ছ্ষণ হাঁটিলাম। তিনি বলিলেন ঃ ধনীগণ কিয়ামতের দিনে দরিদ্র হইবে। তবে, যাহাকে আল্লাহ তাআলা ধন দিবার পর সে উহাকে ডাইনে-বামে, সষ্মেথে-পশ্চাতে চতুর্দিকে দান হিসাবে ছড়াইয়া দেয় এবং উক্ত ধনদ্বারা নেককাজ করে, তাহার প্রশ্ন আলাদা। তৎপর ঢাঁহার সহিত কিছ্হ্ষণ হাঁটিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ এখানে বস। এই বলিয়া আমাকে প্রস্তর পরিবেষ্টিত একটি সমতল ভূমিতে বসাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন ঃ তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এখানে বসিয়া থাক। তিনি মদীনার প্রান্তর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেলেন। অনেক বিলত্বে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার কালে বলিতেছিলেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পর আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আল্মাহ আমাকে আপনার জন্যে কুরবান হইবার তাওফীক দিন। প্রান্তরের প্রান্তে কে কথা বলিল ? আমি একজনকে আপনার কথার উত্তর দিতে তনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তিনি ইইতেছেন জিবরাঈল। তিনি প্রান্তরের প্রান্ত ইইতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতকে এই সুসংবাদ্ক দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক

না করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, হে জিবরাঈল! সে যদি চুরি এবং ব্যভিচার করে তথাপি! $?$ তিনি বলিলেন, হ্যা! আমি বলিলাম, সে यদি চুরি এবং ব্যভিচার করে তথাপি ? তিনি বলিলেন, হ্যা, এমন কি সে যদি মদ্যপান করে তথাপি।

## ষষ্ঠ হাদীস

প্রথম সনদ ঃ আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামে প্রবেশকে অবশ্যভ্ভাবী করিয়া দিবার মত ক্ষমতার অধিকারী আমল দুইটি কি কি ? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহৃর সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মরিবে, তাহার জন্যে জান্নাতে প্রবেশ অবশ্যস্ভাবী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোনো কিছুকে শরীক করা অবস্থায় মরিবে, ঢাহার জন্যে জাহান্নাম অব்শ্য্যাবী।

উল্লেথিত হাদীসটি এখানে অসম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইল। হাদীস সংকলক আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ঢাঁহার সংক্লিত ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ সহ সম্পূর্ণ হাদীস উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে একমাত্র তিনিই বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্রিতীয় সনদ ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হयরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কোন বান্দা আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহার জন্যে নিশ্চিতভাবে জান্নাত হালাল হইয়া যাইবে। আল্মাহ চাহিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন, আর চাহিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তৃতীয় সনদ ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র).......হযরত জাবির (রা) হইতে ‘মুসনাদ’ গ্গন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন : পর্দা না পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত বান্দার প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমা অব্যাহত থাকে। তিনি জিজ্ঞাসিত ইইলেন, হে আল্লাহ্র নবী! সেই পর্দা কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত কোন কিছ্রেকে শরীক করা। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় ঢাঁহার সহিত মিলিত হইলে তাহার জন্যে আল্লাহ্র নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তি হালাল হইয়া যাইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্মা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর রাসূলে পাক (সা) কালামে পাকের এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :


## সপ্তম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

## অষ্টম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক প্রভু দুইটি জিনিসের যে কোন একটি বাছিয়া লইবার ব্যাপারে আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন। উহার একটি এই যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজার লোক আল্লাহ্র তরফ হইতে ক্ষমা পাইয়া বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। উহার আরেকটি হইতেছে আমার উম্মতের জন্যে ঢাঁহার নিকট সংরক্ষিত গোপন সুবিধা। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতিপালক প্রভু কি উহা গোপন রাখিবেন ? রাসূলে পাক (সা) বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাকবীর বলিতে বলিতে বাহির ইইলেন। তৎপর বলিলেন ঃ আমার প্রতিপালক প্রভু প্রতি হাজারের সহিত আরও এক হাজার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আর ঢাঁহার নিকট সংরক্ষিত গোপন সুবিধা সেইরূপই থাকিবে। রাবী আবূ রুহম হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্র নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে সংরক্ষিত ‘গোপন সুবিধা'-এর তাৎপর্য কি বলিয়া আপনার মনে হয় ? তাহার এই প্রশ্নে লোকে তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংরক্ষিত গোপন সুবিধাটি কি, তাহা জানিবার তোমার দরকারটা কি ? হযরত আবূ আইয়ূব (রা) বলিলেন, লোকটিকে তোমরা রেহাই দাও। আমি আমার দৃঢ় বিশ্ধাস অনুযায়ী রাসূলুল্মাহ (সা)-এর জন্যে সংরক্ষিত গোপন সুবিধার তাৎপর্য তোমাদিগকে বলিব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংরক্ষিত গোপন সুবিধা হইতেছে এই যে, তিনি বলিবেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্মাহ ব্যতীত অন্য কোন মা‘বূদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহাঁর বান্দা ও রাসূল; পরন্তু তাহার অন্তরের বিশ্বাস তাহার সাক্ষ্যের অনুর্দপ হয়, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

## নবম হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। সে হারাম হইতে আত্মরক্ষা করে না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তাহার ধর্ম কি ? লোকটি বলিল, সে নামায আদায় করে এবং আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে । নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহার নিকট তাহার ধর্মকে বিনামূল্যে চাও। উহাতে সে অসম্মতি জানাইলে উহা তাহার নিকট হইতে ক্রয়় করো। লোকটি তাহার নিকট তাহার ধর্মকে চাহিলে সে কোনমতে উহা তাহাকে দিতে সম্মত হইল না। তখন সে আসিয়া নবী করীম (সা)-কে উহা জানাইল। তিনি বলিলেন : তাহাকে তো আমি স্বীয় ধর্মে অবিচল দেখিলাম। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

দশম হাদীস
হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক রাসূলে করীম"(সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জীবনে কোন ইচ্ছাকে

এবং কোন ইচ্মুক ব্যক্তিকে বাদ দেই নাই। সবই করিয়াছি। তিনি বনিলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও না «ে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবৃদ নাই এবং মুহাষদ (সা) জাল্লাহূর রাসূল ? তিनि তিনবার উক্ত প্রশ্ন করিলেন। লোকটি তিনবার উত্তর দিল, হ্যা। তিনি বলিলেন ঃ তোমার এই সাক্ষুই উপরিউক্ত সকল পাপকার্ব্রে উপর জয়ী হইবে।

## একাদশ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ‘‘কদা হযরত जাবৃ হরায়া (রা) হयরত যমयম ইব্ন জূশ ইয়ামানীকে বলিলেন, হে ইয়ামানী ! কাহাকেও বলিও না বে, আল্gাহ ঢোমাকে মাফ কর্রিবেন না অথবা আল্ধাহ তোমাকে কোনদিন বেহেশঢে দাথিল করিবেন না। যমयম বলিলেন, হে आবূ হহায়রা! आমরা রাগগর মাথায় ভাই ভইকে जথবা বశ্গু বক্কুকে এইক্রপ কথা তেে বলিয়া থাকি। তিনি বনিলেন, না, উহা বলিও ন।। আমি রাসূনूন্মাহ (স)-কে বলিতে ঔনিয়াছি ঃ বनী ইসরাঈন গোত্রের দুইটি লোক ছিন। তাহাদর একজন ইবাদত- বন্দেগীতে কঠার পরিশ্রযী ও সাধনাকারী ছিন, जনাজন পাপাচারী ছিন। তাহাদের উত্যের মধ্যে বক্দুত্ব ছিন। প্রথপ্রাক্ত লোকটি শেমোক্ত লোকটিকে সর্বদা পাপকার্বে नিপ্ত দেशিত। সে তাহাকে বলিত, ওহে বন্দ!! তুমি পাপকার্য করিও না। শেষোক্তজন বলিত, जাল্লাহর দোহাই! আমার কথা ঢোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি কি আমার পাহারাদার হইয়া প্রেরিত হৃইয়াছ ? অতঃপর একদিন প্রথমমাক্তুন শেমোক্তননকে একটি ঔনাহ করিতে দেখিন। উহা ছিল তাহার দৃষ্টিতে বড় ওনাহ। সে তাহাকে বলিল, ঢোমার কপাল পুড়িয়াছ, ঢুমি পাপকর্ব করিও না।' শশবোক্তজন বলিল, আাল্ধাহর দোহাই! আমার কथা তোমাকে ভাবিতে इইবে না। ঢুমি কি আমার পাহারাদার হইয়াছ ? আবেদ লোকটি বলিল, আল্gাহর কসম! তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না, অথবা কোনদিন বেহেশতে দাথিন করিরিবেন না। অতঃপর আাল্লাহ তাহাদের নিকট একজন কেরেশত পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের জান লইয়া গেলেন। তাহারা উভ<্রে অাল্ছাহর দররবারে অকত্রে ঊপস্থিত হইল। পাপী ব্যক্তিকে আল্লাহ বনিােেন, যাও, আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করো। আব্বেদ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি গাল্যবী খ্বর জানিতে ? আমার হষ্তে সং্রকিত বিষয়ে তোমার কি কোন ফমতা ছিন ? হে কেরেশতগণ! তোমরা ইহাকে দোযঘে লইয়া যাও। রাসৃন (সা) বলেন, শ্ োল্লাহর হাতে আবুন কাসিম মুহাম্মদ্রে প্রাণ রহহহ়াছে, ঢাহার শপথ! লে ব্যক্তি অইহ্রপ কथা মুখে উচ্চারণ কর্রিয়াছিল, যাহা তাহার দুনিয়া ও আখিরাত সব ঋ্পংস কর্যিয়া দিন। ইমাম জবূ দাউদও উপর্রোল্লেছিত রাাীী ইকরিমা হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

## घাদশ হাদীস

তাবারানী (র)......হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন শে, নবী করীম (সা) বলিয়াছছন : আল্gাহ ত'জালা বলেন, ব্যে ব্ক্তি বিশ্ধাস কর্রিয়াছে বে, আমি জাল্gাহ ওনাহ মাফ করিয়া দিবার क্ষমতার অধিকারী, তাহাকে জামি মাফ করিয়া দিব এবং ইহাতে আমি কাহারও পরোয়া করিব না। সে আমার সহিত কোন কিছুকে শগীী না করিলেই কেবল ঢাহার প্ি আমার এই ক্ষমা অবারিত থাকিবে।

## ब্রয়োদশ হাদীস

 বর্ণনা করিয়াছছন ব্যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ জাল্মাহ কাহাকেও কোন কার্থ্রের পতিদানে সওয়াব দিবার ওয়াদা করিয়া থাকিলে তাহা পৃরণ করিবেনই। পক্মাত্তরে তিনি কাহাকেও কোন কার্ভের প্রতিফল হিসাবে শাস্তি দিবার কথা বনিয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে তিনি শাশ্তি প্রদান ও ফ্মমা প্রদর্শন উভল্রের ভে কোনটি করিতে পার্রে।

উক্ত হাদীস आন-বায়यার ও আবূ ইয়া‘্া ডিন্ন অन্য কোন হাদীস সংকলক বর্ণনা কর্রেন নাই।

ইব্ন आাবূ হতিম (র)......হযরত ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ आমরা রাসূলূল্木াহ (সা)-এর সাহাবীগণ মনুম হত্যাকারী, ইয়াতীমের মান আघ্যসাৎকারী, সতী নারীীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী এবং মিথ্যা সাক্ষদানকারী ব্যক্তির জন্য তাহাদের ফমা না পাওয়া সশ্পর্কে কেননর্প সন্দেহ করিতাম না। লেই অবস্ষায় এই जায়াত নাযিল হইন :

जতঃপর সাহাীীণণ পাপী সশ্পক্কে মন্তব্য প্রদান হইতে সংশত হইয়া গেলেন।
ইমাম ইবৃন জারীর (র)-ও উপরোল্লেথিত রাবীী হায়সাম ইবৃন হাম্মাদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবৃন जাব̨ হাতিম (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইহতে বর্ণনা করেন ঃ আাল্লাহ ত'অালা কুরজান মাজীদ্দ যাহাদের জন্যে দোযখ ওয়াজিব কর্যিয়াছেন, তাহাদের শাস্তিভোগ সষ্ধা্ধে आযাদের মনে কেনক্রপ সন্দে ছিন না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

উক্ত আায়াত ঞনিবার পর আমরা পাপী সস্পর্কে মন্তব্য প্রদান ইইতে বিরত ও সংযত হইয়া গেলাম এశং এতদসম্পর্কীয় বিষয়সমৃহকে অল্লাহর প্রতি ন্যস করিলাম।

ইমাম বাययाর (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন : আমরা সাহীীণ কবীরা ৫নাহে লিষ্ঠ ব্যক্টিদের জন্যে আাল্লাহর নিকট wমা প্রার্থনা ইইতে বিরত থাকিতাম। এই অবস্গায় রাসূন্মাহ (সা)-কে এই জায়াত পড়িতে ঔনিলাম :
 আমি কিয়ামঢের দিন শাফা অত করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

आবূ জাফন রাযী (র)......হयরতত আবদুল্ধाई ইব্ন উমর (রা) হইচে বর্ণনা করিয়াছেন : যখन নিস্নের আয়াত অব্তীর্ণ ইইন :
 يَنْفِرُ الذُنُوْبِ جِمِيْنًا إنَّهُ هُوْ الْنَفُوْرُ"الرَّحِّمٌ"
‘বল! হে আমার পাপাচারী বান্দাগণ! আল্মাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশয়ই আল্লাহ্ সকন শ্রেণীর পাপই ক্ষমা করেন। নিশয়ই তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।’

তখন জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়ান ইইয়া জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, হে আল্লাহর নবী! আল্gাহর সহিত শরীক করিবার ওুাহও কি তিনি স্ষমা করেন ? আল্লাহৃর রাসূল (সা) উহা পসন্দ করিলেন না। তিনি তখন তিলাওয়াত করিনেন ঃ


ইব্ন জারীর (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে একাধিক সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছছন।
'সূরা যুমার’-এর উপরোল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত যাবতীয় পাপের ক্ষমা সম্পর্কীয় বিষয়টি তওবার শর্তে শর্তাধীন। কোন ব্যক্তি যে কোন গুনাহ সে যতবারই করিয়া থাকুক, আল্মাহ তাহার তওবা কবূল করেন। যাবতীয় ওুনাহ মাফ হওয়া তওবার শর্তে শর্তধীন না হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, শিরকের পুনাহও ঢওবা ছাড়াই মাফ হইয়া যাইবে। অথচ সূরা নিসা-এর আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে, আাল্লাহ শিরকের ওনাহ মাফ করিবেন না এবং অন্যান্য গুনাহ মাফ করিবেন। অর্থাৎ শিরক ভিন্ন অন্য তুনাহ করিবার পর তওবা না করিয়া কেহ মরিয়া গেলে তিনি ইচ্ম করিলে তওবা ব্যতীতই তাহার সেই ওনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। এই দিক দিয়া ‘সূরা নিসা'-এর আলোচ্য আয়াতের মধ্যে 'সূরা যুমার’-এর উন্লেখিত আয়াতের চাইতে ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকতর আশার বাণী রহিয়াছে। আল্পাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন :

'আর ঝে ব্যক্তি আল্মাহর সহিত শরীক গড়িয়া লয়, সে জঘন্য পাপের বিষয়কে গড়িয়া লয়।'

অনুর্রপভবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

‘নিশ্চয়ই শিরক চূড়ান্ত অবিচার।’
বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন গুনাহ জঘন্যতম ? তিনি বলিলেন ঃ উহা এই যে, ঢুমি আল্লাহর সহিত কোন সমকক্ষ গড়িয়া লইবে। অথচ তিনিই তোমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই সশ্পূর্ণ হাদীস নহে। উহার অবশিষ্টাশ উপরোক্ত সংকলনদ্বয়ে বর্ণিত রহিয়াছে।

ইব্ন মারদूবিয়া (র)......সাহাবী হযরত ইমরান ইব্ন হুসাiয়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, আল্লাহর নবী (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমাদিগকে কবীরা ঔনাহসমূহের মধ্যে জঘন্যতম

অনাহের পরিচ্য় দিতেছি। উহা হইতেছে আল্লাহর সহিত শরীক গড়িয়া লওয়া। অতঃপর তিনি এই আায়াত পাঠ করিলেন :

অতঃপর তিনি বनিলেন ঃ অার মাতাপিতার প্রতি অসদাচরণ। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :
'ছুমি জামার প্রতি ও তোমার জনক-জননীর পতি কৃতজ থাক। আামার দিকেই তোমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

كِّ ○نَ

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

 O سَبْنُيُ

## 

8৯. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা নিজেদিগকে পবিত্র মনে করে ? না, আল্লাহ যাহাকে ইচ্মা, পবিত্র করেন। এবং তাহাদের উপর সামান্যও যুলম করা ইইবে না।"
৫০. "দেখ! তাহারা আল্লাহ সম্বক্ধে কির্রপ মিথ্যা উজ্জাবন করে; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যহ্থে।"
©১. "ரুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিবত ও তাগূতে বিশ্বাস করে; আর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্বক্ধে বনে যে, ইহাদেরই পথ বিপ্ধাসীদের অথেক্ষা প্রকৃষ্টতর।"
৫২. "ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাকে অভিসম্পাত করেন, ঢুমি কখনো তাহার কোন সাহাय্যকারী পাইবে না।"

তাফসীর ঃ হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির নিম্নোক্ত দাবি প্রসন্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা বলিত :
نَـْنُ اَبْنَوُو اللُّهُ وآَبِبَاؤُهُ

[^1]
## তাহারা আরও বলিত :

‘ইয়াহূদী বা নাসরা ভিন্ন অন্য কেহ কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’
মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইয়াহৃদী ও নাসারা জাতি নামাযে ও অন্যান্য দু আয় অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকে সম্মুখে রাখিত এবং তাহাদিগকে ইমাম বানাইত। তাহারা বলিত, ইহারা নিষ্পাপ। ইকরিমা ও আবূ মালিক (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) ঢাঁহাদের উপরোক্ত অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র).......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন ঃ ইয়াহূদীগণ বলিত, ‘আমাদের মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণ আল্লাহর নিকট নৈকট্য লাভের মাধ্যমে কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্যে আল্মাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং আমাদিগকে পবিত্র করিবে। তাহাদের এই দাবি প্রসজ্গে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন জারীর (র)-ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীগণ তাহাদের কিশোরদিগকে নামাযে ইমাম বানাইত ও তাহাদের কারণে নিজদিগকে আল্নাহর নৈৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করিত। তাহারা বলিত, আমদের কোন অপরাধ বা ঔনাহ নাই। তাহাদের এই দাবি ছিল মিথ্যা। আল্লাহ বলেন, কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির ওসীলায় আমি কোন পাপী ব্যক্তিকে পবিত্র করি না। তাহাদের উপরোক্ত মিথ্যা দাবি প্রসন্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলিয়াছেন ঃ মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী, ইকরিমা এবং যাহ্হাক হইত্ওে অনুর্পপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন : ইয়াহৃদীগণ বলিত, আমদের অপ্রাপ্ত বয়ঙ্ক সন্তানদের যেমন কোন পাপ নাই, আমদেরও সেইর্রপ কোন পাপ নাই। তাহাদের উক্ত দাবি প্রসঙ্গ আল্মাহ ত'আআনা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত স্রুতির নিন্দায় অবতীর্ণ হইয়াছে। মুসলিম শরীফে হযরত মিকদাদ ইব্ন আস্ওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূলের করীম (সা) স্তুতিকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন।

আবূ বাকরা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্মাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে তনিয়া বলিলেন ঃ তোমার সর্বনাশ হউক। তোমার বন্ধুর গর্দান কাটিয়া দিলে! অতঃপর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় বন্ধুর প্রশংসা করিতে চাহিলে সে যেন বলে, তাহাকে আমার এইর্প বলিয়া মনে হয়। আল্মাহ্র উপর বাড়িয়া গিয়া কেহ যেন কাহারও প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা না করে।

ইমাম আহমদ (র).....হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে আমি মু’মিন, সে কাফির। যে ব্যক্তি বলে, আমি জ্ঞানী, সে মূর্থ। বে ব্যক্তি দাবি করে, ‘আমি জান্নাতী, সে দোযখী।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ মানুষের জন্যে অধিকতর ভয়ঙ্কররূপে বে ব্যাপারে আমার ভয় হয়, তাহা হইতেছে তাহার আ丬্মষ্ভরিতা। যে ব্যক্তি সদঙ্টে বলে, আমি মু’মিন, সে কাফির। বে ব্যক্তি বলে, আমি জান্নাতী, সে দোযখী।

কাছীর—৩/১b
 রাসূলে কন্রীম (সা) হইতে शুব কম হাদীস বর্ণনা করিত্তে। তবে তিনি প্রায় পতি জুমু অার দিনে রাসূলে করীম (সা) হইচে নিম্নোক্ত কথাওলি বর্ণনা করিয়া ఆনাইতেন :

আাল্লাহ কাহারও খতি কন্যাণ করিতে চাহিলে ঢাহাকে দীন সশ্পর্কীয় 区্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। आর এই বে ধন-সশ্পত্তি দেখো, উश সুমাদু ও জকর্ষণীয়। কেহ ন্যায় পথে উহা গ্রহণ করিলে উহাতে তাহাকে বরকত প্রদান করা হয়। जার তোমরা স্তব-ফুুতি হইতে দূর্রে থাকিও। কারণ উহা হইত্ছে ব্রুতিপ্রাওকে যবেহ কন্রিয়া দিবার শামিন।

जাবৃ বকর ইবৃন জাবূ শায়বা (র)......ঔবা (র) হইতে বর্ণনা করেন এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও ইহ বর্ণনা করিয়াছেন :
ايـاكـم والـتـــــادح - فــانـه الـذبـع
 করিয়া দেওয়া।

উপরিউক্ত হাদীলের অন্যতম রাবী মা বাদ হইতেছেন মা‘বাদ ইবৃন আবদদুন্নাহ ইবৃন উয়াইম आা-বাসরী जাল-কাদরী।
 হয়ত ইব্ন মাসউদ (র্রা) বলেন ঃ একটি লোক সকানবেলায় নিজের দীন লইয়া বাহির হয়। অতঃপর দিনশেষ্েে দীনের সবট্রুকু হরাইাইযা প্রতাবর্তন করে। লে এমন কোন লোকের সহিত সাষ্পত করে যাহার কোন উপকার করিবার ক্ষমত তাহার নাই। অতঃপর সে তাহাক্কে খুশি
 কোন্রপ উল্দেশ্য সিক্ধি ব্যতিরেকেই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আলে। পক্ষাত্তরে সে স্থীয় কার্य ঘারা আাল্লাহকে অসత్రెళ করে। অতঃপর হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) নিম্দোক্ত আা়াত পাঠ কর্রিলেন :

এতদসম্পর্কীয় বিত্তারিত আলোচনা নিম্নেক্ত জয়াতের ব্যাথ্যা প্রসলে আসিবে :

 বিবয়ের রহস্য ও অন্তর্নিহিত তথ্য সম্পর্কে অধিকতম অবগত রহিয়াছেন!

जত。পর তিনি বनिত্ছেন :
जর্থাए ‘সামান্যত্ম পার্রি্রমিক হতে বঞ্চিত কর্রিয়াও আাল্লাহ ত'অালা কাহারও থ্রতি অবিচার কর্রিব্রে না।’

হয়ত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকর্রিমা, আা, হাসান, কাতাদা এবং পৃর্বসূরী



 বর্ণিত ইইয়াছ, উহা তাহাদের বিভিন্ন্রপ জয়ন্য বক্তব্যে প্রকাশিত. ইইয়াছে। তাহারা আল্নাহ্র বিরুদ্ধে নানাক্রপ অসত্য ও অভ্যীক্কিক কথা প্রকাশ করিয়াছে। তহারা নিজদিগকে পবিত্র
 ইয়াহৃদী বা নাসারা ভিন্ন অन্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা ইহাও বলিয়াছহ बে, ‘সামান্য কয়েকদিন ছাড় অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিষে না।’ তাহারা নিজেদের বাপ-দাদার নেককাজর উপর ভরসা করিত। जথচ, আাল্gাহ ত'অালা নিম্নোত আয়াতে মোষণা করিয়াছেন বে, পিতার নেকী পুত্রের কোন উপকার আসিবে না :

## 

يَتْمَلْوْنْ
 जার তোমরা যাহা অর্জন কর্রিয়াহ, ঢোমরা খ্যু তাহাই পাইবে। তাহাদের কার্ব্যের জন্যে তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না।'

সুতরাং উপরোল্gিথিত ধারণা ও প্রারণা হইতেছে আাল্লাহ্র প্রত তাহাদের মিথ্যারোপ।
जতঃপ, তিनि বनिতেছেন :
जর্ৰাং তাহাদের উক্ত বক্ত্বাই সুশ্শষ্ট অসত্য ও পরিষ্কর মিথ্যার্রোপ।

 ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়木, শা'বী, হাসান, যাহহাক এবং সুদ্দী (র) হইঢেও উহাদের
 আা, ইকরিমা, সাদদ ইব্ন যুবায়র, শা'বী, হাসান এবং আতিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে, الجبت इইन শয়णन।

হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) উহাকে হাবশী ভাযা木 শশ বলিয়াছেন। इয়রত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াহ বে, الجبت অর্থ শিরক বা প্রতিমা।

শা'ীী (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছ : الجبت অর্থ গवক।
হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে বে, الجبت বলিতে হয়াই ইব̣ন জাখতাবকে বুঝানো হইয়াহে।

মুজাহিদ (ৰ) হইতে বর্ণিত হইয়াছ, الجبت বলিতে কা'ব ইব্ন আশরাক্কে বুঝানো হইয়াছে।

জাল্মামা জাব্ নালের ইব্ন ইসমাঈল ইবৃন হাম্মাদ জাল-জাওহারী তাঁহার রচিত অ্ৃ 'সিহাহ'-এ বলিয়াছেন, الجبت শঝ্দটি প্রতিমা, গণক, যাদুকর এবং অনুক্রপ অর্থে ব্যবহতত হইয়া থাকে। बেমন হাদীস শরীखে आসিয়াছে :
الـطيـرة والعيـافـة والطرق مـن الجبت

অর্থাৎ কোন বস্তু বা প্রাণী হইতে ঔভাঙ্ড অর্থ গ্রহণ করা, বিভিন্ন শ্রেণীর পাখির নাম ও আচরণকে ভবিষ্যত ত্তাঙ্তভের প্রতীক মনে করা এবং মাটিতে দাগ কাটিয়া অদৃশ্য বিষয় গণনা করা ইত্যাকার কার্य الجبت -এর অন্তর্ভুক্ত। الجبت আরবী শব্দ নহে। কারণ উহাতে
 শব্দে الجيم ও التاء অক্ষরদ্বয়ের এইর্রপ সমাবেশ আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্যের বিরোধী।

আল্লামা আবূ নসর (র) কর্তৃক উদ্ধৃত উপরিউক্ত হাদীসের সনদ নিম্নর্রপ : ইমাম আহমদ (র)......হযরত কাবীসা ইব্ন মুখারিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্র নবী (সা) বলিয়াছেন :
ان الـيــافـة الطـرق والطـيـرة مـن الجبت
 উড়ানো। তেমনি । অর্থ ভাগ্য ইত্যাদির গণনার উল্mেশ্যে মাটিতে চিহ্নিত দাগ।

হাসান (র) বলিয়াছেন ঃالجبت' ‘অর্থ শয়তানের আওয়াय।’ ইমাম ইব্ন আবূ হাতিয় (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র) ঢাঁহাদের হাদীস সংকনন ‘সুনান’-এ আওফ আল-আ’রাবী (র) হইতে উপরোল্পিখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 'সূরা বাকারা’-এ الطاغوت সম্ব尺্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিপ্প্রয়োজন।

আবূ হাতিম (র)......আবূ যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা)-কে الطاغوت শব্দের বহু বচন الطواغيت -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, 'ইহারা হইতেছে সেই সকল ভবিষ্যদ্বক্তা যাহাদের নিকট শয়তান আগমন করে।

মুজাহিদ বলিয়াছেন : لطواغيت इইতেছে মনুষ্যর্রপধারী শয়তান। সাধারণ মনুষ নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তির আবেদন লইয়া যাহার কাছে যায় এবং যে তাহাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হিসেবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ণ করে।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ الطاغوت ইইতেছে আল্লাহ ভিন্ন অন্য যে কোনো উপাস্য শক্তি।

অর্থাৎ ‘তাহারা কাফিরদিগকে মুসলিমদের উপর শ্রেষ্ঠত্ দেয়।’ এই শ্রেষ্ঠত্ দিবার কারণ এই যে, তাহারা জাহিল ও অজ্ঞ; তাহাদের মধ্যে ধার্মিকতা নাই। তাহাদের নিজেদের নিকট যে কিতাব রহিয়াছে, উহাকেও তাহারা সত্য বলিয়া মানে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হ্য়াই ইবุন আখতাব এবং কা’ব ইব্ন আশরাফ এই দুই চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি মক্কাবাসীদের নিকট আগমন করিলে মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে বলিল, তোমরা হইতেছ কিতাবধারী ও জ্ঞানবান

জাতি। আচ্ম! আমাদদর সঠিক অবস্থান এবং মুহাশ্মদের সঠিক অবস্হান আমাদিগকে বনিয়া দাও তে। কাফ্কির্র্য় জিজ্ঞাসা করিল, ঢোমাদের কার্যাবনীই বা কি আার মুহাম্মদের কর্যাবনীই বা
 যব্হে করি; অতিথি ও পথিককে তক্র পান করাই; দাসকে মুক্ত করি এবং হজ্জयাক্রীদিগকক भানিপান করাই। পफ্মান্তরে মুহাম্মদ হইন নিষ্ঠুর। সে আমাদের মধ্যকার রক্乛ের সম্পক ছ্নিন্ন করিয়া দিয়াছ, আর হজ্জयাআ্রীদের মধ্যে ঢের্র্বৃৃত্তি চালনাকাীী ‘গিফার’ গোত্রের লোকের্রা তাহাকে নেত মানিয়াঢছ। এই পরিষ্রেক্ষিতে এখন বলো, আমরা তাহার চাইতে অধিক ভালো, না সে আমাদের চাইতে অধিকতর ভালো ? কাফির্র্য় বলিল ঃ তোমরাই তাহার চাইতে অধিকতর ভালো ও ন্যায়ানুসারী। তাহাদের এই উক্তি প্রসল্লে আল্লাহ তাআালা নিম্নোক্ত আয়াত नাযিল করিলেন :

হযরত ইব্ন আব্dাস (রা)-সহ একদল পৃর্বসূরী তাকসীর্রকার হইতে একাধিক সনদে


ইমাম আহমদ (র)......২যরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা কা’ ইব্ন আশরাফ মক্কায় আগমন করিলে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা তাহাকে বলিল, স্বগোত্র তাগী ও সম্পর্কচ্ম্দদক এই ব্যক্তি (মহানবী সা) সম্পক্কে তোমার অতিমত কি ? সেতো মনে করে, সে আমাদের চাইঢে অধিকতর তালে।। অথচ আমরা কা'বা শরীীফের রুক্ষণাবেকণণের দায়িত্ড পালন


কা’ব ইব্ন आশারাফ বলিন, ঢোমরা তাহার চাইতে অধিকতর ভালো। ইহাত নিম্নোক্ আয়াত্দ্য় নাযিল হইল ঃ

‘নিঃসন্দেহে তোমার শজ্রুই নাম-চিছ্বিহীন থাকিবে।’
ইব্ন ইসহাক (র)......इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : থन্দকের যুক্ধে ৫ে সকন কাফির মুসনমানদিগকে নিচ্চিছ্ করিবার উদ্দেশ্যে কুরায়শ, গাতফান এবং বন কুায়ায়া গো冋্রসমৃচের লোকদিগকে একত্রিত করিতে নেতৃত্ণ দিয়াছিল, তাহারা হইতেছে হয়াই ইবৃন
 ওয়াহওয়াহ আবূ আমির ও হাওया ইব্ন কায়স। ওয়াহওয়াহ আাব আমির এবং হাও্যা ছিল বনূ ওয়াত্যেল গোত্রীয়। তাহারা কুরায়শ গোত্রের লোকদিগকে যুক্ধে প্ররোচিত করিবার নিমিও্ত जাহাদদর নিকট পৌছিলে তাহারা জানিতে পারিল বে, উহারা ইয়াহ্দী জাতির পজিত-পুরোহিত এবং পূর্ববর্তী आসমানী কিতাবসমূহ সম্পক্কে তাহাদের নিকট ইলম রহহিয়াছে। তাই তাহারা তাহাদের নিকট জিঞ্ঞাসা করিন, जামাদের ধর্ম कি শ্রেষ্ঠতর, না মুহাম্মদ্র ধর্ম ল্রেষ্ঠত?

তাহারা বলিল, তোমাদhর ধর্ম তাহার ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং তোযরা তাহার চাইতে ও তাহার


## مُلْكَا عَطْيْمْا

বায়ান্নত্ম আয়াতে উপরিউক্ত ইয়াহৃদীদদর প্রতি আাল্নাহ ত'অানার অভিসপ্পাত পতিত হইবার এবং দুনিয়া ও অাখিরাতে তহাদের কোন সাহাयযকারী না थাকিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের এই দুর্তাগ্যে কারণ এই বে, তাহারা সত্যের আলো নির্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে মুশরিক্দের নিকট সাহাय্য চাহিতে গিয়া ఠখ্রু তাহদিগকে নিজেদের দনে ভিড়াইবার জন্Jুই উপরিউক্ত মিথ্যার জাশ্রয় লইয়াছিন। কুরায়শ গোত্র তাহদদের পরোচ্নায় সাড় দিয়া মুসলমানদের বিক্রুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও আসিয়াছিন। ঢাই ঢাহদ্দর আক্র্মণকে প্রতিহত কর্রিবার জন্যে নবী ক্যীম (সা) সাহাবীদিগকে নইয়া মদীনার চহুশ্শাশ্বে পরিথা খনন কর্রিয়াছিলেন। অবশ্য তাহাদদর উদ্লেয্যকে বানচান কর্রিয়া দিবার জন্যে আল্লাহৃই যথেষ্ট ছিনেন। যেমন, অনাত্র আడ্লাহ ত'অানা বनিয়াছেন ঃ


'जার জাল্মাহ কাফিরিদিগকে ব্যর্থ মনোরথ করিয়া তাহদদের ক্রোধসহ তাহদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিলেন। মু’মিনদের পকে যুদ্ধ করিতে আল্লাহই যথথ্ট। আল্লাহই পরাক্রমশানী ও প্রতাপাबিত।

 কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না।"

 কর্রিয়াছিনাম এবং ঢাহাদিগকে বিশাল র্রাজ্য দান কর্রিয়াছিলাম।"
৫৫. "অতঃপর ঢাহাদদর কতক উহাতে বিপ্গাস কর্রিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুথ


তাফসীর ঃ ইয়াহূদী জাতির কৃপণতার স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়া আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ তাআলা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহারা কি আল্নাহ্র রাজত্বের একাংশের মালিক হইয়াছে ? মূলত তাহারা উহার মালিক নহে। তাহারা উহার মালিক হইলে মানুষকে, বিশেবত মুহামদ (সা)-কে
 সামান্যতম আবরণতুল্য বস্তু। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং অধিকাংশ মুফাস্সির উহার উপরিউক্ত অর্থ করিয়াছেন।

অনুর্রপভাবেই অন্যত্র আল্মাহ তাআআলা বরিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর রহমতের ভাণ্ডাসমূহের মালিক হইলে উহা শেষ হইয়া যাইবে এই ভয়ে তোমরা উহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতে না ।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভাণ্ডার শেষ হইবার নহে; কিন্তু তোমরা নিজেদের কৃপণ প্রবৃত্তির কারণেই এইর্দপ করিতে। কাফিরদের উক্ত কৃপণ প্রবৃত্তির কথাই নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে :
وُكَانَ الْالْنْسَانُ هَتُوْرُرا.

অর্থাৎ 'মনুম তাহার স্বভাবে বড়ই কৃপণ।’
চূয়ান্নতম আয়াতে বে ঈর্ষার কथা উল্gিথিত হইয়াহে উহা হইচেছে, আাল্াাহ ত'আালার তরফ হইতে হযরত মুহাম্ মুম্ঠফা (সা) কর্ত্তক প্রাত্ত রিসালাত ও নবুওয়াতের প্রতি ইয়াহূদী
 ইয়াহূদী জাতি তাহার প্রতি ঈর্ষানিত ছিন এবং তাহাদের এই ঈর্যা তাহাদ্র ঈমান প্রহণের পণে প্রতিবকক ইইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইমাম তাবারানী (র)......হয়ত ইব্ন जাক্মাস (রাা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত
 অन্য লোকদিগকে বুঝানো হয় নাই।

বিশ্ধनবী হয়ত মুহা্ষদ (সা)-এর প্রতি ইয়াহূদী জাতির ঈর্ষা ও বিদ্বেবের বর্ণনা প্রদান করিবার পর জান্মাহ বনিতেছেন :


অর্থাৎ বনী ইসরাঈল গোত্রের মধ্যে আমি অনেক নবী পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের নবীদের মাধ্যমে অনেক কিতাব নাযিল করিয়াছি। নবীগণ আল্মাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও হিকমতের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে ফায়সালা দিতেন। বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনেককে আল্লাহ তাআলা নেক্কার বাদশাহও বানাইয়াছেন। এতদসত্ত্ব্ও একদল আল্লাহ্র উক্ত নি'আমত ও অবদানকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্ুু অপর একদল উহাকে সত্য কিংবা আল্লাহ্র নিআমত হিসাবে গ্রহণ করে নাই। এমন কি উহার প্রতি ঈমানও আনে তাই। অতএব তাহারা বনী ইসরাঈল বহির্ভৃত মুহাষ্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর কির্ধপপ ঈমান আনিবে ? মুজাহিদ (র) বনিয়াছেন ঃ
— এই আয়াতের অর্থ এই যে, ঢাহাদের কেহ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার কেহ তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই, তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় সত্য ধর্ম ও উহার বাহক মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অধিকতর বিদ্বেষী। আর এই কারণেই তাহাদিগকে সতর্ক করিতে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :

অর্থাৎ তাহাদের সত্য বিদ্বেষ এবং আল্লাহ্র কিতাবসমূহ ও তাঁহার রাসূলগণের বিরোধিতার শাস্তির জন্যে জাহন্নামই যথেট্ট।

৫৬. "যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, অগ্গি ঢাহাদিগকে শীঘ্রই দগ্ধ করিবে। যখনই তাহাদের চর্ম ভস্মীভৃত হইবে, তখনই উহার স্থলে নৃতন চর্ম সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিচয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
৫৭. "याহারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, শীখ্রই তাহাদিগকে সেই জান্মাতে দাখিল করিব যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। সেখানে তাহাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গী थাকিবে এবং তাহাদিগকে স্থায়ী স্নিধ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।"

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিনে যে পাপের কারণে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে জাহান্নামে দহন করিবেন, আয়াতে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলদিগকে গ্রহণে বিমুখ রহিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইব। অতঃপর তিনি তাহাদের শাস্তির স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসজ্গে বলিতেছেন, যখনই তাহাদের গায়ের চামড়া পুড়িয়া থতম হইয়া যাইবে, তখনই উহার পরিবর্ত্ত তাহাদের গায়ে নূতন চামড়া সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা বারংবার আযাবের স্বাদ পাইতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহান্নামে কাফিরদের চামড়া পুড়িয়া শেষ হইবার-পর তদস্থলে কাগজের ন্যায় সাদা নূতন চামড়া দেওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহান্নামে প্রতিদিন কাফিরদের চামড়া পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। দৈনিক সত্তর হাজারবার চামড়া পোড়ানো ইইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (রা) ইইতে বর্ণিত ব্যাখ্যায় ইহাও উল্লিখিত ইইয়াছে বে, তাহাদের চামড়া শেষ হইবার পর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যেমন ছিলে তেমন হইয়া যাও। ইহাতে তাহারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা জনৈৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সন্মুখে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল :

كُلَّمَا نَضِجْتْ جُلُودْهُمْ بِدَلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرْهَا
হযরত উমর (রা) বলিলেন, উক্ত আয়াত আবার পড়। সে উহা পুনরায় পড়িন। তখন হযরত মুআय ইব্ন জাবাল (রা) বলিলেন, এই আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। প্রতি ঘণ্টায় তাহাদের চামড়া একশ্তবার পরিবর্তিত হইবে। হযরত উমর (ন্রা) বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে আমিও এইর্রপ ऊনিয়াছি।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্দিখিত রাবী হিশাম ইব্ন আমার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীস ভিন্নর্সপ সনদে এবং ভিন্নর্সপ শব্দেও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল :

হযরত উমর (রা) বলিলেন, উহা পুনরায় পড়। সেখানে কা’বও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমীরুল মু’মিনীন! এই আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে আমি উহা পড়িয়াছিলাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে কা’ব! তোমার জানা তাফসীর পেশ করো। রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে যের্রপ ওনিয়াছি, তুমি সেইর্রপ বলিলে তোমার তাফসীর মানিব। নতুবা উহার প্রতি কোন গুরুত্ আরোপ করিব না। কা’ব বলিলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি উহা পড়িয়াছি। উহার তাফ্সীর এই ঃ তাহাদের চামড়া প্রতি ঘন্টায় একশত বিশবার পরিবর্তিত হইবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে আমিও এইর্রপই ঔনিয়াছি।

রবী ইবৃন আনাস (র) বলেন : পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রত্যেক কাফিরের চামড়া চল্লিশ হাত গাঢ় এবং দাঁত সত্তর হাত পুরু হইবে। তাহার পেট এত বড় হইবে যে, উহার মধ্যে একটি পর্বতও রাখা যাইবে। তাহাদের চর্ম অগ্নি কর্তৃক নিঃশেবে প্রজ্জৃলিত় হইবার পর তদস্থলে নূতন চর্ম প্রদত্ত হইবে। নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীসে উহার চাইতে অধিকতর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বनিয়াছেন ঃ দোযখবাসীদের দেহ সেখানে এত বিশাল করিয়া দেওয়া ইইবে শে, একজন দোযখবাসীর কর্ণনতি হইতে তাহার স্কন্ধদেশের দূরত্ সাতশত বৎসরের প்থ হইবে। তাহার কাছীর—৩/১৯

চামড়া সত্তর হাত পুরু হইবে। তাহার দাঁত উহ্হদ পাহাড়ের সমতুল্য হইবে। উক্ত হাদীসটি উপরিউক্ত সনদে তৃধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ

— এই আয়াতের جلد শদ্দের অর্থ হইতেছে পোশাক। অর্থাৎ যখনই তাহাদের পোশাকসমূহ পুড়িয়া. শেষ হইয়া যাইবে, তাহাদিগকে তদস্থলে নূতন পোশাক প্রদান করা হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) ঢাঁহার গ্রন্থে উক্ত তাফসীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তাফসীর গ্রহণীয় নহে। কারণ, উহা স্বাভাবিক অর্থ্থের বিপরীত।


এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেককাজ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। সেখানে তাহাদের উদ্যানে, প্রাসাদে এবং চলিবার পথে সর্বত্র ঝর্ণা প্রবাহিত থাকিবে। সেখানে তাহারা চিরদিন বাস করিবে।’ তাহাদের মন কখনও উহা ত্যাগ করিতে চাহিবে না। অতঃপর আল্মাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ

অর্থাৎ 'তাহাদের জন্যে তথায় পবিত্র স্ত্রীপণ থাকিবে।' উহারা ঋতুস্রাব, প্রসবস্রাব ও অন্যান্য ঘৃণার বস্তু এবং ঘৃণ্য চরিত্র ও স্বভাব ইইতে পবিত্র হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ‘তাহাদের জন্যে সেখানে পবিত্র স্র্রীগণ থাকিবে’ অর্থ এই যে, তাহাদের জন্য সেখানে দৈহিক ও আয্মিক যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়বস্থু ইইতে পবিত্র শ্তীগণ থাকিবে। আতা, হাসান, যাহ্হাক, নাখঈ, আবূ সালেহ, আলিয়া এবং সুদ্দীও অনুর্প তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাহাদের জন্যে স্ত্রীগণ মল-মূত্র, ঋতুস্রাব, পিঁচুটি, শিকনি, বীর্য এবং সন্তান ইইতে মুক্ত থাকিবে।

কাতাদা (র) বলেন : তাহাদের জন্যে তথায় দৈহিক ঘৃণার বস্তু, ঋতুস্রাব ও ঋতু যন্ত্রণা এবং আখ্মিক ঘৃণ্য স্বভাব ও অশান্তি হইতে মুক্ত স্ত্রীগণ থাকিবে। অতঃপর আল্নাহ তা‘আলা বলিতেছেন :


অর্থাৎ 'আমি তাহাদিগকে ঘন, দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং আরামদায়ক ছায়ায় প্রবেশ করাইব।’
ইব্ন জারীর (র)......হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন : ‘জান্নাতে একটি বৃক্ষ ররিহয়াছে। কোন বাহনের আরোহী উহার ছায়ায় একশত বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও সে উহা অত্ক্রেম করিতে পারিবে না। উক্ত বৃক্ষের নাম شـجـرة الخلد অর্থাৎ স্থায়িত্বের বৃক্ষ।'

#   

৫৮. "আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিত্ছেন, আমানত উহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে, ঢখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিপকে যে উপদেশ দেন, তাহা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্রা।"

তাফসীর ঃ এই অংশে আল্লাহ তাআলা আমানতকে উহার প্রাপকের নিকট পৌছাইয়া দিতে নির্দেশ দিতেছেন, হাসান (র)..... সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তোমার নিকট কিছ্ গচ্ছিত রাখিলে তাহাকে উহা প্ৗৗছাইয়া দাও। কেহ তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও তুমি তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। ইমাম আহমদ এবং ‘সুনান’ সংকলকগণ উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

এখানে ‘আমানত’ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থ হইল, মানুষের উপর আল্মাহ ত'আলা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্ত্য।। যেমন নামাय, রোযা, যাকাত, কাফ্ফারা, মান্নত ইত্যাদি আমানতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হইন, মানুষের নিকট মানুষের প্রাপ্য হক। যেমন গচ্ছিত দ্রব্য ইত্যাদি আমানতের অন্তর্ভুক্ত। গচ্ছিত দ্রব্যের মালিক দनীল-প্রমাণ ছাড়াই উহা আমানত রাখিলেও মালিকের নিকট উহা প্রত্র্পণ করিতে হইবে। কেহ উক্ত দায়িত্ব পালন না করিলে কিয়ামতের দিনে তাহার নিকট হইতে উহা আদায় করা হইবে। বিও্ধ হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সকল প্রাপ্য ও হক উহাদের প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগল শিংবিহীন ছাগলের উপর অত্যাচার করিয়া थাকিলে উহার প্রতিশোধও উহার কাছ হইতে লওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নপূর্বক উহা ঘোষণা করার পর সব পাপই মাফ হইয়া যায়। কিন্তু আমানতের খিয়ানত করিবার পাপ উহাতেও মাফ হইবে না। আমানতের খিয়ানতকারী ব্যক্তি यদি আল্মাহ্র পথে শহীদও হইয়া থাকে, তথাপি কিয়ামতের দিনে তাহাকে উপস্থিত করিয়া বলা হইবে, তোমার নিকট গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করো। সে বলিবে, আমি উহা কোথা ইইতে প্রত্রার্ণণ করিব ? দুনিয়া তো শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার জন্যে জাহান্নামের তলদেশে উক্ত গচ্ছিত বস্থুর সদৃশ বস্তু দেখা দিবে। সে তখন গিয়া স্বীয় স্কন্ধে উহা বহন করিয়া আনিতে থাকিবে। উহা তাহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া যাইবে। সে পুনরায় উহা উঠাইয়া আনিতে যাইবে। ঐইর্রপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। বর্ণনাকারী যাযান বলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে তনিবার পর আমি হযরত বারা (রা)-এর নিকট উহা বর্ণনা করিলাম। তিনি মন্তব্য করিলেন, আমার ভাই ইব্ন মাসউদ সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :

সুফিয়ান সাওরী (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসল্গে হযরত ইব্ন আাক্মাস (র্রা) বনিয়াছেন ঃ নেককার ও বদকার বে কোন ব্যক্তিই আমানত রাi্2ুক না কেন, তাহাকে উश প্রতর্পণ করিতত হইবে। মুহামা ইবৃন
 ও নিবিদ্ধ কার্य উতয়ই আমানতের অతর্ভুক্রু

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... উবাই ইবৃন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ স্বীয় ব্যেনাঙ্গে পবিত্রত রক্ষ কর্রিবার কর্ত্যও স্র্রীর প্রি স্বামীর আমানত।

রবী’ ইব্ন जানাস বলেন ঃ নারীীর নিজের ব্যীন-পবিত্রত রক্ষা করিবার দায়িত্ হইতেছে তাহার নিকট নাস্ত পুরুচ্টে একটি আমানত।

হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে অাধী ইবৃন জাবূ তালহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ ऊদের দিনে নারীদিগকে খলীফার উপদেশ শোনানও আলোচ্ আয়াতে বর্ণিত আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

## শানে নুযূন

বহ সংখ্যক তাফস্সীরকার বলিয়াছেন বে, আলোচ আয়াত উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ
 উসমান ইব্ন जাবদুদ-দার ইবৃন কুসাই ইব্ন কিলাব জাল-কাবশী জান-জাবদারী। উসমান ইবৃন তানহা ছিলেন পবিত্র কাবার চাবি-রক্ষক। ইনি শায়বা ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহার চাচাত ভাই ছিলেন। ঢাহারই বংশধরণণণর নিকট আাজ পর্যত পবিত্র কাব্বার চাবি রক্ষিত রহিয়াছে। উभরোক্ত উসমান হুদায়বিয়ার সঙ্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী শান্তির সময়ে ইসলাম গ্রণ করেন। ऊাহার সন্গে হযরত খাनিদ ইবৃন ওয়াनীদ এবং আমর ইব্ন আসও ইসলাম গহণ করেন। পক্কান্তর ঢাঁহার ঢাচ উসমান ইব্ন जাবূ তানহা ওহদের যুক্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহী ছিল। উক্ত যুদ্ধেই সে কাফির্র जবস্থায় নিহত হয়। পবিত্র কাবার চাবি রক্কক হযরত উসমান (রা)-এর বংশ পরিচ্য এখানে এই কারণণ উল্লেখ করিলাম বে, বহ সংখখ্যক তাফস্সীরকার উহ్দদ यूক্ধ্ নিহত काফির উসমানকে ভুলক্রন্ম কাবা শরীফের চাবি রককক উসমান ইব্ন তানহা মনে কর্রিয়া পবিত্র কাবার চাবি রককক হযরত উসমান (রা)-এর ঘট্নার ব্যাপারে বিল্রান্তির মধ্যে পড়িয়া যান। যাহা হটক, আলোচ আয়াত পবিত্র কাবার চাবি র্ষকক হযরত উসমান (রা)-এর উপলক্ষে নাযিল হইবার বিবরণ এই বে, মহানবী (সা) মক্小া বিজ্ট্যের দিনে তাহার নিকট হইচে পবিত্র কা‘বার চাবি গহণ কর্রিয়া উशা তাহার নিকট প্রত্পণ করেন। উক্তু চাবি ছিন হযরত উসমানের নিকট আমানত।

মুহাম্দদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরুত সাফিয়া বিনতে শায়বা হইতে মকা বিজয়ের घটনা
 (সা) বায়ুু্মাহ শরীফে জাগমন কর্তত স্বীয় উট্̨ীরত আরোহী थাকিয়া সাতবার পবিত্র कাবা

প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি হস্তস্থিত একটি বক্র লাঠি দ্বারা উহার বিশেষ স্তম্তকে স্পে্শ করিতেছিলেন। কা‘বা প্রদক্ষিণ শেষে তিনি হযরত উসমান ইব্ন তালহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কাবার চাবি গ্রহ করত উহার দরওয়াयা খুলিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কাষ্ঠ নির্মিত কবুতরের মূর্তি পাইয়া তিনি নিজ হস্তে উহা ভাগ্গিলেন এবং বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর কা‘বার দ্বারে থামিলেন। লোকজন তাঁহার জন্যে মসজিদুল হারামে অপেক্ষারত ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ (সা) পবিত্র কা‘বার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবূদ নাই। তিনি এক, তাাহার কোন শরীক নাই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করিয়াছেন, স্বীয় দাস [মুহাম্মাদ (সা)]-কে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই শত্রু-বাহিনীসমূহকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়াছেন। হে লোক সকল! জাহিনী যুগের সকল কুপ্রথা এবং হত্যা ও সম্পদের ক্ষতিপূরণের দাবি আমার এই দুই পায়ের নীচ দলিত হইল। তবে বায়তুল্মাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি এবং হজ্জयাত্রীকে পানিপান করাইবার রীতি অটুট থাকিবে।

ইব্ন ইসহাক (র) রাসূলুল্নাহ (সা) কর্তৃক এই দিনে প্রদত্ত বক্কৃতার মধ্যে উপরোক্ত হাদীসের অবশিষ্টাংশও উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) মসজিদুল হারামে উপবেশন করিলেন। এই অবস্থায় হযরত আनী (রা) দণায়মান হইলেন। রাসূলুল্মাহ (সা)-এর পবিত্র হস্চে তখন কা‘বা শরীফের চাবি। হযরত আলী (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাজীদিগকে পানিপান করাইবার সুযোগের সঙ্গে কা‘বা শরীফের চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ও আমাদিগকে প্রদান করুন। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, উসমান ইব্ন তালহা কোথায়? তাহাকে ডাকিয়া আনা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উসমান! তোমার চাবি গ্রহণ করো। আজিকার দিন বিশ্ধাস রক্ষা করিবার ও সদাচার করিবার দিন।

ইব্ন জারীর (র).....ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বক্ধে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াত হযরত উসমান ইব্ন তালহা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত রাসূল করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে তাহার নিকট হইতে কা‘বা শরীফের চাবি গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহা হইতে বাহির হইবার সময়ে তিনি এই আয়াত পড়িতেছিলেন :

बতঃপর তিনি হ্যরত উসমানকে ডাক্যিয়া তাহার নিকট উক্ふ চাবি প্রত্রপণ করিলেন।
 উৎসর্গীকৃত ইউক! তিনি কা‘বা হইচে বাহির ইইয়া জাসিবার সম<়ে এই আয়াত তিনাওয়াত কর্রিতেছিলেন :

ইতিপূর্বে জামি তাঁহাকে অই आয়াত পড়িতে খনি নাই।
ইব্ন জারীর (র)......যহহর্রী (র) হইতে বর্ণনা কর্রে : নবী করীম (সা) হযরত উসমান ইব্ন তালহার নিকট কাবার চাবি প্রত্পণ কর্রিয়া সকুনকে আদেশ দিয়াছিলেন : তোমরা তাহাকে সহর্যোপিত প্রদান করিও।

ইবৃন মারদুবিয়া (র)......হयরত ইবৃন জাব্রাস (রা) হইতে আলোচ আয়াত সষক্ধে বর্ণনা করেন ঃ মলা বিজढ্যের পর রাসূলে কনীম (সা) উসমান ইব্ন তানহা (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া বनिলেন, आমাকে চাবিটি দেখাও। তিনি উহা রাসূলে কর্রীম (লা)-এর নিকট নইয়া আসিলেলেন। রাসূলে কর্রীম (সা)-এর নিকট উशা অপ্পণ কর্ববার জন্যে তিনি হাত বাড়ইয়াছেন, এমন সময়ে হযরত जাব্মাস (রা) দণায়মান হইয়া जার্ করিলেন, হে আাল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা आপনার জন্যে উৎসর্গিত ইউক। হাজীদিগকে পানিপান করাইবার সৌভাগোর মত ইহা রক্ষা করিবার সৌতগ্যও আমাকে দান করুন। ইহা ऊনিয়া হযরত উসমান (রা) হাত ঞটাইয়া লইলেন। রাসূলে করীম (সা) পুনরায় হযরতত উসমানকে বলিলেন, হে উসমান! আমাকে চাবিটি দেখাও। তিনি উহা ঢাহার নিকট অর্পণ করিবার উল্mল্যে হাত বাড়াইলে হযরত আাব্বাস (রা) णাঁহার পৃর্ব অবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলেন। হযরত উসমান (রা) পুনরায় হাত ঔটাইয়া লইনেন। রাসূলে করীম (সা) বनिলেন, হে উসমান! আল্লাহ ও आখিরাত্র উপর ঢুমি ঈমান आনিয়া थাকিলে আমার নিকট উशা অর্পণ কর। হযরত উসমান (রা) বলিলেন, ইহা আমানত।
 উহার মধ্যে হযরত ইব্রাইীম (আ)-এর একটি মূর্তি পাইলেন। উত্তু মূর্তিটির হাত ভবিষ্যাত
 বनिনেন, সুশরিকদের কি হইয়াছিন ? আল্লাহ जহাদিগকে নিপাত করুন। ভবিষ্যত গণনার -জন্যে সুশরিকগণ কর্ত্ণ নিক্ষেপণীয় তীরের সহিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কি সশ্পর্ক ছিল जতঃপর তিনি পানি আানাইয়া উহা সকল মূর্তির উপর ঢালিয়া দিলেন। ঢৎপর মাকামে ইব্রাহীমকে কাবা শরীীফের বাহিরে উহার দেওয়ালের সহিত সংল্ন করিয়া রাখিলেন। উহা
 কিবना। তৎপর তিনি একবার বা দুইবার বায়ুুল্ধাহ প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ঢাহার নিকট জিবরাफ্লন (আ) নাযিল হইলেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি, কাবা শরীঢফের চাবি প্রতাপ্পণণর নির্দ্রশ লইয়া হযরত জিবরাঙল তাঁার নিকট আগমন কর্রিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূল্ে করীী (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

বিখ্যাত অভিমত এই বে, আলোচ্য আয়াত উপর্রা|্লেথিত ঘটনা উপনক্ষে নাযিল ইইয়াছে। এই শানে নুযূল সঠিক হউক জার না হউক, আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ সকন ক্কের্রেই প্রযোজ্য ইইবে। তাই হযরতত ইব্ন আব্রাস (র্যা) এবং মুহাষ্মদ ইবনুল হানফিয়া বলিয়াছ্নন, এই আয়াত নেককার ও বদকার সকলের সমন্ধে প্রবোজা অর্থাং সকলের আমানত প্রত্ত্পণ করিতে উহাতে निर्দেশ খ্রদত হইয়াছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশশ অাল্লাহ ত'অালা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে মানুষ্ের মধ্যে বিচররকার্य সশ্পাদন করিতে নির্দেশ দিত্ছেন। এই কারূণে যুহাম্মদ ইব্ন কাব, যায়দ



বিচারপতি যতক্ষণ তাহার বিচারকার্যে অবিচার না করে, ততক্ষণ আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু যখন সে অবিচার করে, তখন তিনি তাহাকে তাহার নিজ দায়িত্বে ছাড়িয়া দেন। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ একদিনেের ন্যায় বিচার চল্মিশ বৎসরের ইবাদতের সমতুল্য।

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই, আল্নাহ তাআলা তোমাদের প্রতি অন্যের আমানত প্রত্রপ্প ও ন্যায় বিচারের আদেশসহ অন্যান্য যে আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন, উহা তোমাদের জন্যে বড়ই কল্যাণকর, বড়ই মঙ্গলকর এবং বড়ই ুভ।


আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুমের কথা শোনেন এবং তাহাদের কাজ দেখেন।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র)......উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা (রা)
 সবকিছু দেখেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইউনুস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইউনুস বলেন : আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে

এই আয়াত পড়িবার কালে স্বীয় বৃদ্ধাগুলিকে কর্ণে এবং তর্জনীকে চক্ষুতে রাখিতে দেখিয়াছি। আর তাঁহাকে ইহা বলিতে খনিয়াছি বে, আমি নবী করীম (সা)-কে উহা পড়িবার কালে এইর্রপ করিতে দেখিয়াছি। আবূ যাকারিয়া বলিয়াছেন, উক্ত. হাদীসের রাবী আবদুর রহমান আল়-মুকরী আমাদিগকে উহা করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বলিয়া আবূ যাকারিয়া ঢাঁহার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্ুুলি ডান চক্ষুর উপর এবং তর্জনীটি ডান কানের উপর রাখিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিয়াছেন ‘এইর্পপে।’

ইমাম আবূ দাউদ (র) ঢাঁহার ‘সুনান’ গ্গন্থে, ইব্ন হিব্বান (র) ঢাঁহার ‘সহীহ’ গ্রন্থে, হাকিম (র) ঢাঁহার ‘মুসতাদরাক’ গন্থে এবং ইব্ন মারদুবিয়া ঢাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী আবূ আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের রাবী আবূ ইউনুস (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। তাঁহার নাম সালীম ইব্ন যুবায়র।

৫৯. "হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসৃলের আনুগত্য কর; আর তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাহাদের আনুগত্য কর। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের শরণ লও। ইহা ভাল এবং প্রকৃষ্ট অর্থবহ।"

তাফ্সীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

এই আয়াত আবদুল্মাহ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী (রা) সম্থন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা নবী করীম (সা) তাঁহাকে একটি সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার সম্বক্ধে ইহা অবতীর্ণ হয়। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ব্যতীত সুনানের অন্যান্য সংকলকও রাবী হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আহওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) উক্ত হাদীস সম্বক্ধে বলিয়াছেন, উহা হাসান-গরীব পর্যায়ের এবং ইব্ন জুরাইজের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে উহা আমার জানা নাই।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসৃলে করীম (সা) জনৈক আনসার সাহাবীর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী যুক্ধে পাঠাইলেন। এক সময়ে উক্ত আনসার কোন কারণে স্বীয় বাহিনীর লোকজনের উপর রাগাब্বিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আল্মাহ্র রাসূল (সা) কি আমার আনুগত্য করিতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন নাই ? তাহারা বলিল, হ্যা। তিনি বলিলেন, তবে, তোমরা আমাকে জ্বালানী সংপ্রহ করিয়া দাও। তাহারা জৃালানী আনিয়া দিলে তিনি উহাতে আণुন ধরাইয়া দিয়া সকলকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিতেছি। তাহাদের মধ্যকার জনৈক যুবক বলিলেন, তোমরা আগুন হইতে বাঁচিবার জন্যে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট পালাইয়া আসিয়াছ। অতএব ঢাঁার সহিত সাক্ষাত না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিও না। তিনি তোমাদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলে তোমরা প্রবেশ করিও। সেমতে তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া গিয়া চাঁহার নিকট উপরিউক্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি বলিলেন, তোমরা উহাতে প্রবেশ করিনে উহা হইতে কখনো বাহির হইতে পারিতে না। তখু ন্যায়কার্বের বিষয়ই আমীরের প্রতি অনুগত थাকিতে হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী আ'মাশ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......আবদুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তাহার নেতার পফ্ষ হইতে যে নির্দেশ প্রদত্ত হয়, উহা তাহার পসন্দ হোক আর না হোক, যতক্ষণ না অন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়, ততক্ষণ উহা পালন করা তাহার অপরিহার্য দায়িত্। তবে কোনরূণপ অন্যায় বিষয়ে অদিষ্ট হইলে সে যেন উহা পালন না করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী ইয়াহিয়া আল-কাত্তান (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন : আমরা রাসূলূল্মাহ (সা)-এর হাতে এই কথার উপর বায়আত করিয়াছিলাম যে, নেতা আমাদিগকে আমাদের পসন্দনীয় কার্য করিতে নির্দেশ করুন আর না করুন এবং তাঁহার নির্দেশ পালন আমাদের জন্যে সহজসাধ্য ইউক আর কষ্টসাধ্য হউক, উহাতে আমাদের উপর অন্যকে যদি শ্রেষ্ঠত্বও দেওয়া হয়, সর্বাবস্থায় আমরা তাঁহার প্রতি অনুগত থাকিব। আর আমরা কোন কার্যের দায়িত্ণপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে উহা ছিনাইয়া লইব না। তবে তিনি বলেন, আল্লাহ্র তরফ হইতে আগত কোন প্রমাণ মুতাবিক তোমরা স্পষ্ট কুফর দেখিতে পাইলে তাহার নির্দেশ মানিবে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূনুল্দাহ (সা) বলিয়াছেন : यদি এমন কোন হাবশী দাসকেও তোমাদের নেতা বানাইয়া দেওয়া হয় যাহার মস্তক কিসমিসের ন্যায় ক্ষুদ্র, তथাপি তোমরা তাহার প্রতি অনুগত থাকিবে। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সা) আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি যেন নেতার প্রতি অনুগত থাকি, যদি তিনি বিকলাঙ্গ হন তথাপি। ইমাম মুসল্লিম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উন্মে হাসীন (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বিদায় হজ্জে খুতবা দিবার কালে বলিতে ऊনিয়াছি : यদি কোন দাসকেও তোমাদের নেতা বানাইয়া দেওয়া হয়, আর সে আল্পাহ্র কিতাবের সাহায্যে তোমাদিগকে পরিচালনা করে, তোমরা তাহার প্রতি অনুগত थাকিবে। ইমাম মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে ‘দাস’ শক্দের স্থলে ‘বিকলাঙ্গ দাস’ শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার পর অনেক নেতা তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন। সৎ নেতা সত্তা সহকারে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন এবং অসৎ নেতা অসততা সহকারে তোমাদের উপর নেতৃত্̨ করিবে। তাহাদের বে নির্দেশ ন্যায় ও হকের সহিত সামঞ্জস্যশীল হয়, তোমরা উহার ব্যাপারে তাহাদের প্রতি অনুগত থাকিও আর তাহাদের পিছনে নামায আদায় করিও। তাহারা ভালকাজ করিলে তোমরাও ভাল ফল পাইবে এবং তাহারাও ভাল ফল পাইবে। পক্ষান্তরে তাহারা মন্দকাজ করিলে তোমরা ভাল ফল পাইবে এবং তাহারা মন্দ ফল পাইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বণ্ণিত রহিয়াছে, একদা রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রে অব্যবহিতভাবে নবীর আগমন ঘটিত। একজন নবী ইন্তিকাল করিলেই আরেকজন নবী ঢাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্ুু আমার পর কোন নবী আসিবেন না। আমার পর খলীফাগণ আসিবেন এবং অনেক খলীফা আসিবেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহৃর রাসূল! এক্ষেত্রে আমাদিগকে কি করিতে বলেন ? তিনি বলিলেন, প্রথম বায়আতকারী অগ্গাধিকার পাইবে- এই ভিত্তিতে তাহাদের হাতে বায়আত কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য প্রদান কর। আল্নাহ তাহাদের পরিচালনাধীন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইবেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাছীর—৩/২০

হযরত ইব্ন আক্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তাহার আমীর ইইতে তাহার অপসন্দনীয় কোন কার্য ঘটিতে দেথিলে যেন সে ধৈর্যধারণ করিয়া তাহার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকে। কারণ, জামাআত হইইতে কেহ এক বিঘত পরিমাণে দূরে সরিয়া গেলেও সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করিবে। এই হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি, বে ব্যক্তি আনুগত্য হইতে এক হাত দূরে সরিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত আল্নাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় স্কন্ধে বায়আতের দায়-দায়িত্ না লওয়া অবস্থায় মরিবে, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মরণ বরণ করিবে। এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা (র) করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)......আবদুর রহমান ইব্ন আবদি রাব্পিল কা‘বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান বলেন ঃ একদা আমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিয়া হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা)-কে কা‘বা শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ট দেথিলাম। তাঁহার চতুম্পার্প্বে লোকজন সমবেত ছিল। আমি তথায় গিয়া ঢাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, একদা আমরা রাসৃলে করীম (সা)-এর সক্গে সফরে ছিলাম। এক সময়ে আমরা একস্থানে যাত্রা বিরতি করিলাম। আমাদের কেহ তাঁবু খাটাইতেছিল, কেহ তীর ঠিক করিতেছিল, আবার কেহ বা স্বীয় বাহন প্তর সেবায় রত ছিল। এমন সময়ে নবী করীম (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করিলেন, এখনই নামায, সকলকে একত্রিত করিবে। আমরা সকলে নবী করীম (সা)-এর নিকট সমবেত ইইলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি এই দায়িত্ অর্পিত ছিল যে, তিনি তাহাদের যে সব কল্যাণের কথা অবগত থাকিবেন, তৎসম্পর্কে তাহাদিগকে অবগত করিবেন এবং তাহাদের যে সব অকল্যাণ সম্পর্কে তাঁহারা অবগত থাকিবেন, অৎসম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করিবেন। আমার উম্মতের এখন নিরাপদ অবস্থা বিরাজ করিবে। তবে অদূর ভবিষ্যতে উহার পরবর্তী অংশের নিকট বিপদ ও অবাঞ্ৰনীয় বিষয়াবলী দেখা দিবে। তাহাদের উপর অব্যাহতভাবে অনেক বিপদ আপতিত হইবে। একটি বিপদ দেথিয়া মু’মিন বলিয়া উঠিবে, ইহাতো আমার ঞ্ধংস। উহা যাইবার পর আরেকটি আসিয়া পড়িবে। এইবার সে বলিবে, ইহাই এবং ইহাই আমাকে শেষ করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি দোযখ ইইতে বাঁচিতে ও বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাহে, সে যেন আল্মাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান লইয়া মরণ বরণ করে এবং সে নিজে অপরের তরফ ইইতে যের্রপ আচরণ পাইতে চাহে, অপরের প্রতি যেন সেইর্রপ আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বায়আত করিয়াছে, সে ব্যক্তি স্বীয় হস্তের ক্ষমতা ও স্বীয় হ্ৰদয়ের বল তাঁাহর নিকট সমর্পণ করিয়াছে। অতএব সে যেন যথাসাধ্য তাঁহার প্রতি অনুগত থাকে। এই অবস্থায় কেহ উক্ত ইমামের প্রতিপক্ষ হইয়া দেখা দিলে তোমরা সৌই ব্যক্তি গর্দান উড়াইয়া দাও। রাবী আবদুর রহমান বলেন, আমি হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা ক্ররিলাম, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি কি নিজে ইহা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ऊনিয়াছেন ? তিনি হাত দ্বারা নিজের ক্যন ও জ্বৎপিત্গের দিকে

ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, আমার দুই কান ইহা ধনিয়াছে, আর আমার হ্বদয় ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিলাম, এই যে আপনার চাচাত ভাই মুআবিয়া! ইনি.আমাদিগকে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খাইতে এবং একজনের প্রতি অপরজনকে হত্যা করিতে আদেশ করেন। অথচ, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

##  

‘হে মুমিনগণ! ঢোমরা অন্যায়जাবে অকে অপরের মান খাইও না। তবে উহা তোমাদ্রু পারু্পরিক সপ্পতির ভিত্তিতে সপ্পাদিত তিজারচ্রের মাধ্যমে হইলে উহাতে কোন কতি নাই। जার তোমরা একে অপরকে হত্যা করিও না; নিষ্য়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।’

আাবদুল্লাহ (রা) কিদ্মদ্পণ দূপ কর্য়া রহহিলেন। অতঃপর বলিলেন, ব্ কার্যে আল্লাহ্র প্রতি आনুগত্য রহিয়াহে, সে কার্বে তাহার প্রতি অনুগত থাক আার ব্ে কার্ভে আাল্মাহ্র প্রতি অবাধ্যত রহিহ়াছ্, সে কার্यে তাহার প্রতি অবাধ্য थাক।
 সুদী হইতে আলোচ आয়াত প্রসক্গে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরতত র্রাসূলে কর্রীম (সা) হযরত খালিদ (রা)-এর নেত্ত্বে একটি লেনাবাহিনী যুক্ধে পাঠাইনেন। হযরত আাম্ার ইব্ন ইয়াসিরও উক্ত বাহিনীর অত্ত্ভুত্ত ছিলেন। উক্ত বাহিনী উদ্দিষ গো|্রের আবাস ভূমি হইতে নিকটবর্তী একস্থান্ন গিয়া রার্রি যাপন্নে জন্যে শিবির গাড়িল। সংপ্মিষ্ট গোত্রের লোকজন গোশ়েন্দার মাধ্যমে উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সেই রাত্রিতেই পলাইয়া গেল। মাত্র একটি লোক পলাইল ना। लোকটি রাত্রির অঞ্ধকার্রে মুসলিম বাহিনীর নিকট আাগম করত হयরত আা্যার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর থ্থেজ জানিয়া লইয়া তাহার নিকট গমন কর্রিল। তাঁাকে বলিল, ওহে আবুল ইয়াকयান (প্রখর দৃষ্টির অধিকারীী ব্যক্তি)! নিষ্য়ই আমি ইসলাম গহণ কর্রিয়াছি, जার সাক্ষ দিয়াছি লে, আন্नाइ ভিন্ন অन্য কোন মাবৃদ নাই এবং মুহাশ্মদ (সা) তাহার বান্দা ও রাসূল। আমার লোকেরা তোমাদের আগমনের সং্বাদ জানিতে পারিয়া পালাইয়া গিয়াহ, কিতু আমি র্হহিয়া গিয়াছি। जাগামীকান আমার ইসলাম গ্রহণ कি আমার উপকারে আসিবে, না আমিও পলাইব ? হযরুত আম্মার (রা) বनিলেন, তোমার ইসলাম গ্রহণ তোমার উপকারে আসিব্বে। जতএব পলাইও না; বর্থ থাক্ষিযা যাও। লোকটি পলাইন না এবং লে থাক্ষিয়া গেন। ভোররাাত্রে इযরত খালিদ (রা) স্বীয় বাহিনী লইয়া সংপ্মিষ্ গোত্রের এলাকায় অতর্কিতে আক্র্রণ চালাইলেন। কি্মু পৃর্बোক্ত লোকটিক্কে ছাড়া সেখানে কাহাকেও পাইলেন না। তাহাক্ে তাহার ধন-সস্পত্তি সহ ধরিয়া জানিলেন। হযরত আাপ্মার (রা)-এর কানে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, লোকটিকে মুক্ত করিয়া দিন । কারণ সে
 অধিকারবলে ঢুমি কাহাকেও আশ্রয়্র্রান কর? তাহারা উভট্যে পরুপ্পরকে আয়াত দিয়া বাক্য বিনিময় করিলেন। जবশেবে ঢাহারা মহানবী (সা)-এর নিকট উক্ত বিষয়ঢি উপস্থাপন করিলেন। তিনি হযরত আা্মার (রা)-এর জাশ্রয় প্রদননকে বলবৎ রাখিলেন। তবে জমীরের

जনুমতি ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে কাহকেও আশ্রয় দিতে তাঁহকে নিষেে করিলেন। তাঁহারা উভয়ে অখন মহানবী (সা)-এর সম্মুথে পরুশ্পরকে আघাত দিয়া বাক্য বিনিময় করিতেছিলেন, তখন হযরত খালিদ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আघাত দিয়া কথা বলিবার জন্যে আপনি এই নাককাটা গোলামকে সুবোগ দিত্তেন ? মহানবী (সা) বনিলেন, ওহে খালিদ ! আম্যারকে গালি দিও না। ব্যে ব্যক্তি আম্মারকে গালি দিবে, আল্লাহ তাহাকে গালি দিবেন, বে ব্যক্তি আাম্মর্রে সহিত শক্রুত করিবে, অল্লাহ जাহার সহিত শজ্রুত করিরেন এবং বে ব্যক্তি আম্যারকে অভিশাপ দিবে, আল্লাহ তাহাকে অভিশাপ দিবেন। ইত্যেসরে হযরত আাপার (রা) গানির কারণে রাগানিত হইয়া উঠিয়া গগলেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁহার পচ্চাদনুসরণ করিলেন। তিনি হযরত আম্ার (রা)-এর কাপড় ধরিয়া তাঁার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত আামার (রা) তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ ত'জালা এই জায়াত নাযিন করিলেন :


ইব্ন जাবূ হাতিম (র) উপরিউক্ত রাবী সুদ্দীর মাধ্যন্ম ভিন্নকপ সনদদ উক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন । ইব্ন মারদুবিয়া (র) উক্ত হাদীস হযরতত ইব্ন জাব্মাস (রা) হইতে অনুলুপ जর্থে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। जাল্লাহই সর্বশ্শ্যষ্ঠ জ্ঞানী।

आनी ইবৃন जাनহ (র)...... হযরত ইবৃন आাষ্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন বে, তিনি




 দেখাইয়াছি। जাল্লাহইই সর্বল্রষষ্ঠ জ্ঞানী ।

আাল্লাহ ত'অালা বলেন :
'তাহাদের পুরোহিত পজ্তিগণ তাহাদিগকে পাপের কথ্া উচারণ কর্রিতে এবং হারাম মান খাইতে নিষেধ করে না কেন ?

আল্লাহ ত'আলা জারও বनिয়াছেন :
"তোমরা নিজেরা না জানিলে জ্ঞেনান ব্যক্তিম নিকট হইতেে জানিয়া লও।"
হযরত आবূ হ্রায়া (রা) হইতে বর্ণিত সর্বসশ্ভাবে বিক্ধ্ বলিয়া পরিগণিত হাদীসটি এই ঃ নবी কडীীম (সা) বলিয়াছেন, «্ ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ কর্রিয়া চলিন, লে আল্লাহকে जनুসরণ করিয়া চনিল। আার বে ব্যক্তি আমার অবাধ্য ইইল, সে আল্ধাহ্র অবাধ্য হইল। বে ব্যক্তি আমার आমীর্রে প্রতি অনুগত র্রহিন, লে জামার প্রতি অনুগত রহহিল আর বে ব্যক্তি আমার আমীরের প্রি অবাধ্য হইন, সে আমার প্রতি অবাধ্য হইন।

উপরিউক্ত আয়াত ও.হাদীসসমূহ দ্বারা উলামা-ফুকাহা কিংবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ উভয় শ্রেণীর প্রতিই অনুগত থাকিবার আদেশ প্রমানিত হয়।

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র কিতাব মানিয়া চন, তাঁহার রাসূলের সুন্নাহ বা পথ আঁকড়াইয়া ধর এবং নির্দেশের অধিকারী নেতাগণ আল্নাহ্র আনুগত্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল যে সকল নির্দেশ প্রদান করে তাহাদের সেই সকল নির্দেশ মানিয়া চল।’ তবে তাহারা যদি আল্মাহ্র অবাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করে, তবে তাহা পালন করা যাইবে না। কারণ আল্লাহৃর অবাধ্যতা করিয়া তাঁহার সৃষ্টির আনুগত্য করা যাইতে পারে না। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : তু্রু ন্যায়ের বিষয়েই আনুগত্য করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা করিয়া কোন (সৃষ্টির) আনুগত্য করা যাইবে না।

অতঃপর আল্মাহ বলেন :

जর্থাৎ 'আর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে উহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট ঊপস্থাপন কর।

মুজাহিদ (র)-সহ একাধিক পূর্বসূরী মুফাসসির উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট বিরোধীয় বিষয় উপস্থাপন করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নির্দেশ দিতেছেন, দীনের কোন মৌলিক অথবা ฆুঁটিনাটি যে কোন বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে উহা ‘কিতাব ও সুন্নাহ’-এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। অনুর্রপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

‘তোমাদের মধ্যে बে বিষভ্যেই মতবির্রোধ দেখা দিক না কেন, টशার মীমাংসা আল্মাহ্র নিকট।’

কিতাব ও সুন্নাহ যাহাকে হক বলিয়া রায় দিবে, ঢাহাই হক। আর হকের বিপরীত বিষয় ত্যরাহী বৈ কি হইতে পারে ? অতঃপর আল্ধাহ বলিতেছেন :
انِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللَهِ وَالْيْوْ الَاْخِرِ
'যদি তোমরা আল্মাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়া থাক।'
 বিরোধসমূহ আল্নাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট পেশ কর। আয়াতের এই অংশ সুস্পষ্রূপে বলিয়া দিতেছে বে, যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট হইতে নিজ্রেদের বিরোধীয় বিষয়ের ফ্য়সালা গ্রহণ করে না, আল্লাহ ও জাখিরাতে তাহাদের ঈমান নাই।

অর্থাৎ আল্মাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট তোমাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করাই কল্যাণকর।


অর্থাৎ উহা পরিণতির দিক দিয়াও মস্পকর। সুদ্দীসহ (র) একাধিক যুফাসসির উহার এইর্মপ তাফস্সীর বর্ণনা করিয়াছছন। মুজাহিদ (র) উशার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ উহা পুরক্কারের দিক দিয়া মপনকর। মুজাহিদের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসপণত।

 يِّنُّوْنَ عَنُكَ صُنُوُوًا
(TY) -


৬০. "ডুমি কি ঢাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি কর্রে ভে, ঢোমার ঋ্রতি যাহা जবতীর্ণ হইয়াছহ এবং তোমার পৃর্ব্ব যাহা অবতীর্ণ হইয়াহহ, ঢাহাত্ ঢহারা বিশ্বাস করে? অথচ ঢাহারা ঢাগৃচ্তের কাছে বিচার্রার্থী হইচে চাহে, यদিও উহা প্তাখ্যান করার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দেఆয়া হইয়াছে। মূলত শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথ্রষ্ট করিতে চাহ ।"
৬. " তাহাদ্দর মখন বলা হয়, जাল্লাহ যাহা অবতীর্ণ কর্রিয়াহেন, ঢাহার দিকে এবং রাসূল্লে দিকে জাস, তথন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবার্রেই ফি্রাইয়া নইচে দেথিবে।"
৬২. "তাহাদের কৃতকর্ম্মর জন্যে যथন ঢাহাদ্দর কোন মুসীবত হইবে, ঢখন তাহাদের কি অবহ্হ হইবে ? অতঃপর ঢাহারা জাল্লাহ্র নাম শপথ করিয়া তোমার নিকট जাসিয়া

৬৩. "এই সকল नোকের অন্তরে কি আছছ, আল্লাহ তাহা জানেন। সুত্রাং पুমি তাহাদিগকে সদूপেশ দাও এবং ঢাহাদিগকে ঢাহাদের মর্ম স্পর্শ করে, এমন কथা বলো।"

 এবং রাসূলের সনন্নাহর বির্রোী শক্তির নিকট হইতে ফ্য়সালা পাইবার উল্দশ্যে নিজ্রেদের বির্রেধীয় বিষয় তাহাদের নিকট নইয়া যাইতে চাহে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ত'আনা जাহাদের নিন্দা করিতেছেন।

## जায়াত্র শানে নূযূল

কথिত আহে, একদা জনৈকক আনসার সাহাবী ও জনৈক ইয়াহৃদীর মধ্যে কোনো বিষয়ে
 মুহাম্যদ। পক্ষান্তরে আনসার সাহাবী বলিল, আমাদের উভক়্ের মধ্যকার বিরোধের বিচার করিবেন কাব ইব্ন আশরাফ। এই প্রসল্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহাও কথিত আা্থে ভে, একদল মুনাফিক তাহাদ্রর বির্রেধীয় বিষয়কে কাফির বিচারকদের নিকট লইয়া যাইতে চাহিয়াছিন। তাহাদের সস্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের শানে নুযূল সষ্ধ্ধে উহা ভিন্ন অন্যার্রপ ঘট্নাও বর্ণিত রূহিয়াছে। যাহা হউক, आল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূূেের সুন্নাহ ত্যাগ করিয়া যাহারা নিজেদের বিরোষ্রে বিচার পাইবার জন্যে উহা নইয়া বাতিন শক্তিন শরণাপন্ন হয়, আয়াতে তাহাদের সকলের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন
 ত'জালা বলিয়াছেন :

जর্থাৎ ‘তাহারা বিরোধীয় বিষ<্য়র বিচার পাইবার উল্লেশ্যে বাতিলের কাছে উহা লইয়া যাইতে চাহে।' অথচ বাতিলের আনুগত্য হইতে পবিত্র থাকিতে তাহাদিগক্ক নির্দেশ প্রদান করা ইইয়াছে। আার শয়তান তাহাদিগকে সুদूরে অবস্থিত অমরাহীতে নইয়া যাইতে চাহে।

जর্থাৎ 'তাহারা তোমার নিকট হইতে দাষ্কিকত ও অহংকারের সহিত মুঋ ফিসাইয়া নয়।’ जনুক্রপভাবে অন্য়্র আল্gাহ তাজালা মুশরিকদের দাষ্ভিকত ও অহংকার এবং সত্য প্রহণে তাহাদের বিমুখতা বর্ণনা প্রসল্গে বনিয়াছেন :
'ঘখन তাহাদিগকে বলা হইল, আাল্মাহ याহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর। তাহাহা বলিন, আমরা বরং বাপ-দাদাকে যাহার উপর পাইয়াছি, তাহাই অনুসরণ করিব।'

উল্লেথিত কাফির্রণের স্বভাব মু'মিনগণের স্বভাবের বিপরীত। মু'মিনদের ম্বভাব হইতেছে আাল্লাহ ও তাঁার রাসৃলের প্রতি অনুগত্যের ম্বভাব। তাহাদ্রর সম্ষক্ধে আাল্লাহ ত'আলা বলিয়াছছন ঃ

'যু’মিনগণকে যখন তাহাদের পারশ্পরিক বিষয়ে ফয়সসালার জন্য জাল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিধানের দিকে ডাকা হয, তখন তাহরা ইহই বলে ভে, আমরা ऊনিলাম ও মানিলাম।'

তাই মুনাফিক্কদের নিদ্দা প্রসলে আাল্ধাহ ত'অালা বলিয়াছেন :


অর্ৰাৎ ‘তাহাদের অবস্থা কির্রপ হইল, যখন তাহাদেরই অনাহের কারণে তাহাদের উপর আপতিত বিপদ তাহাদিগকে তোমর দিকে তাড়াইয়া লইয়া আসিন!

অর্থাৎ তাহারা তোমার নিকট আসিয়া নিজেদের কাজের পক্ষে যুক্তি দেখায। তাহারা आन्नाशর শপপ কর্য়য়া বলে; आপনার শক্রুদের নিকট বিরোধীয় বিষর্যের বিচার পাইবার
 বিচারকের মনোরজন। মূলত তাহাদের বিচার সঠিক হইইার বিষ্রাস ও আকীদা আমাদের মনে ছিল না।' তাহাদের এজপ সুবিধাবাদী কপট স্বভবের স্বক্রপ উদ্যাট্ করিতে গিয়া অান্ধাহ ত'আলা অনুর্রপভাবে जন্য বলিয়াছ্ন :




ইমাম তাবারানী (র)......হयরত ইবุন জা্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহৃদীরা নিজ্জেদের বির্রাধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে आবূ বার্যা आল-আসলাযী নামক একজন গণক্কর নিকট গমন করিত। একদা অনুর্পপ উদ্দশ্যে এক্দল মুশর্রিক তাহার নিকট গমন কর্রিন। এই উপনক্ষে আল্লাহ ত'আলা এই আয়াত্দ্য নাযিল করিলেন :

পরবর্তী আয়াত্ আাল্gাহ তা'জালা যাহাদের কথা বর্ণনা করিতেছেন, তাহারা হইতেছে মুনাফিক শ্রেণী। आয়াতে তিনি বলিতেছেন, আল্ধাহ্র নিকট কিছুই গোপন থাকে না। তিনি তাহাদের মনের গোপন খবর জানেন! তিনি তাহাদিগকে উহার পতিফল দিবেন। অতএব হে মুহম্ষদ! তুমি তাহাদ্দর অন্তরের পাপপর কারণণ তাহাদিগকে উৎসনা করিও না; বরং উহা ইইতে বির্তত থাকিতে ঊপদদশ প্রদান কর। প্রু্ত তাহাদের সহিত আচরণে তাহাদের মনে প্রতাব भৃষ্কিকরী কथা বनिয়া তাহাদিগকে উপদেশ দাও।

##  

 जানুগত্য কর্যা হইবে। যখন তাহারা নিজ্জেদের প্রি যুলম করে, তখন্গ তাহারা তোমার


 পর্য্ত ঢাহারা ঢাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসন্মাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে জার তোমার সিদ্ধাত্ত সম্বক্ধ ঢাহাদের কোন দিধা থাকে এবং সর্বাত্তকরণে উহা মানিয়া ना नয়।"
وْمَا آرْسْتَنَا مِنْ رَسْسُوْلِ الالًا لِيُطَاعَ

তাফ্সীর ঃ অর্থাৎ ‘আমি বে রাসূনকেই যাহাদ্দর নিকট পাঠাইয়াছি, তহাদ্রর পতি তাহাকে অনুসরণ কন্রিয়া চনা অপরিহার্य কর্ত্য করিয়া দিয়াছি।

আলোচ্যাংশ সম্পর্কে মুজাহিদ বলিয়াছ্নন ঃ উহার তাৎপর্ম এই বে, আমা কর্ত্ত্ প্রদত সাহাय্য ও শক্তি ব্যতীত কেইই রাসূলকে অনুসরণ কর্রিয়া চলিতে পারে না। ن। শদ কালামে গাকের নিল্নোক্ত আয়াতেও উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহত হইয়াছে :
 আল্gাহ্র নির্দেশে ও ইচ্মায় কাফি্র্রদের উপর তোমাদিগ্কে বিজয়ী করার কারণে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতেছিলে।’

এখান্ন অাল্লাহ ত'জালা মানুষকে উপদ্দে দিত্তেেন বে, তাহারা পাপাচার করিয়া কেলিলে যেন আब्লাহ্র রাসnলের নিকট আগমন করিয়া নিজেরো আাø্巾াহ্র নিকট মাগ্পি্রাত কামনা করে এবং অাল্লাহ্র সমীপপ তাহাদর জনা মাগফিরাত কামনা করিতে রাসূলের কাছেও যেন জাবেদন জানায়। এইর্পপ করিনে जাল্লাহ তাহাদিগকে মাগফিরাত দান করিবেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিরেন। তাহাদিগকে মাগফি্রাচের আশ্বাস দান করিচে গিয়া জাল্লাহ বলিতেছেন :
لَوْجْدُوا اللَّهُ تَوَابَا رِِِّيْمـا

आা-উত্বী হইতে একদল একটি বিথ্যাত घটনা বর্ণনা কর্যিয়াছেন। শায়খ আবূ মানসুর जাস-সাব্বাগও তাহার ‘আশ-শামিল’ গ্থে ঘট্নাটি উদ্ধৃত করিয়াছছন। আান-উত্বী বলেন :

[^2]काई़ीর——/२ग

একদা आাম নবী করীম (সা)-এর রওयা মুবারকের.কাছে উপবিষ্ট ছিনাম। এমন সময়ে লেখানে এক বেদুদন আগমন করিন। লে বলিল, হে আল্gাহ্র রাসূল ! আপনার উপর শাষ্তি বर्षिত হোক। जাল্gাহ ত'অানা বনিয়াছেন :

 

তাই" জামি আপনা木 কাছে আসিয়াছি। जামি নিজ্জে নিজ অপরাধ্ধে জন্যে আমার
 ক্ষমা প্থর্থনা করিতে আপনার নিকট আরেদন জানইতেছি। অতঃপ্র সে নিদ্নোত্ চরণ কয়াঢি অবৃত্তি করিন :

$$
\begin{aligned}
& \text { يـا خيـر من دفنتت بـالقاع اعظم } \\
& \text { فـطاب مـن طيبهن لقاع والاكم } \\
& \text { نفسى الفداء القبر انت سـاكنـه } \\
& \text { فيـه العفات وفيـه الجود والكرم- }
\end{aligned}
$$

'যাহাদের অস্থিসমূহ প্রান্তরে প্রোথিত হইয়াছে, আর সেই অস্থিসমৃহের সৌভাপ্যে নিম্নভূমি ও উচ্চভূমি সবই সুরভিত হইয়া গিয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। হে শ্রেষ্ঠেম! যে কবরে তুমি শায়িত রহিয়াছ, আমার প্রাণ তাহার জন্যে উৎসর্গিত হউক। উহাতে পবিত্রত, দানশীলতা ও মহানুভবতা রহিয়াছে।'

অতঃপর লোকটি চলিয়া গেল। এদিকে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে আমি হযরত নবী করীম (সা)-এর দর্শন লাভ করিলাম। তিনি বলিলেন, ওহে উতবী! বেদুঋন লোকটির নিকট গিয়া তাহাকে এই সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।


অর্থাৎ ‘আল্লাহ তাআলা স্বীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা তাহাদের বিরোধীয় বিষয়সহ সমুদয় বিষয়ে তোমাকে বিচারক ও ফয়য়ালাদাতা না মানা পর্যন্ত মু’মিন হইতে পারিবে না।’ তুধু তাহাই নহে; তুমি বে ফয়সালা দিবে, অন্তরে ও বাহিরে তাহাদিগকে উহা মানিয়া লইতে হইবে এবং উহার প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে। উক্ত আনুগত্যের অপরিহার্যতা ব্যক্ত করিতে গিয়া আল্মাহ তাআলা বলিতেছেন :


অর্থাৎ ‘তোমাকে বিচারক বানাইবার পর তোমা কর্তৃক প্রদত্ত ফয়সালা তাহাদিগকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে।’

হাদীসে আসিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! কোন ব্যক্তির ইচ্ঘ ও কামনা-বাসনা যতক্ষণ না আমা কর্তৃক আনীত সত্যের অধীন হয়, ততক্ষণ সে মু’মিন হইতে পারিবে না।

ইমাম বুখারী (র)......উরওয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উরওয়া (র) বলেন ঃ একদা নাनाর মাধ্যমে ক্ষেচে পানি দেওয়া উপলক্ষে জনৈক আনসার ব্যক্রির সহিত হযরত যুবায়র (রা)-এর বিবাদ বাধিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, যুবায়র! ঢোমার ক্ষেত সিক্ত করিয়া দাও। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আনসার লোকটি বनिল, হে আब्वाহর র্রাসূল! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই বনিয়াই কি এইর্লপ বিচার করিলেন ?
 তোমার ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপ্র পানি আটকাইয়া রাv। পানি ক্ষেতের আইল পর্यত্ত পৌছিবার পর উश্ তোমার পতিবেশেীর ক্ষেতের দিকে ছাড়িয়া দাও। পূর্ব নির্দেশে নবী করীম (সা) উভয়ের জন্যে সুবিধা রহিয়াহে এইর্পপ আপসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিত্ তাহাদিগকে
 যুবায়র (রা)-কে তাহার পৃর্ণ হক বা প্রাপ্য দিয়া দিলেন। যুবায়木 (রা) বলেন, আমি বিষ্বাস করি, आলোচ আায়াত অই ঘটনা উপলক্ষ অবতীর্ণ ইইয়াহ।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস তাহার সংকলনে ক<্য়ক স্शানে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ‘ঢাফসীী অধ্যায়’-এ উऊ্ত হাদীস মা'মার হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ‘সেচ-ব্যবস্থ বিবয়ক অধ্যায়'-এ উক্ত হাদীস তিনি মা'মার ও ইব্ন জুরাইজ এই উভয় রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সৰ্ধি-বিষয়ক অধ্যায়'-এ তিনি উরওয়া হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী সাহবীর নাম উল্লেথিত থাকিবার কারণে মুরসাল হাদীস হইলেও. ৬হা অবিচ্ম্নি সনদের হাদীস रिসাবে গণ্য।

ইমাম আহমদ (র)......উরওয়া হইচে বর্ণনা করিয়াছছন বে, হযরুত যুবায়র (রা) বলেন : একদা ঢাহার ও জনৈনক বদরী आनসার সাহাবীর মধ্যে ব্যবহার্য নাंना দিয়া ক্ষেতে পানি সিষ্কন করা লইয়া বিবাদ বাধিলে তিনি উক্ত আনসার সাহাবীর বিরুক্ধে: রাসৃনূল্ধাহ (সা)-এর নিকট অভিব্যোগ উथাপন কর্রে। নবী করীম (সা) ঢাহারে বলিলেন, ঢুমি প্থণম তোমার ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপ্র তোমার প্রতিবেশেীর ক্ষেতের দিকে পানি ছড়িয়া দাও। ইহাতে আনসার সাহাবী অসত্তুষ্ট হইয়া বনিল, হে আল্gাহ্র রাসূন! সে আপনার ফুফাত ভাই দেথিয়া এইক্রপ বিচার
 বनिলেন, হে যুবায়র! ঢুমি নিজের ক্ষেত আগে সিক্ত কর। जতঃপ্র পানি ক্ষেতের আইলে না পপौছ পর্শ্ত উহা আটক্লাইয়া রাথ।

শেষোক্ত রাঁ্যে নবী করীম (সা) হযরত যুবায়র (রা)-কে ঢাহার অধিকার পূর্ণ্ণপ্প প্রদান কর্রিলেন। ইতিপূর্ব্র তিনি উতয় পক্ষেন জন্যে সুবিধাজনক ব্ববস্থা গ্রহণ করিতে হযরত যুবায়র
 তিনি হয়র যুবায়木 (রা)-কে তঁহার পৃর্ণ পাপ্য প্রদান করিয়া র্যায় দিলেন। যুবায়র (রা) বলেন, आল্gाহ्র কসম! आমি ধারণা করি, আলোচ আয়াত উপরিউত্ত घট্না উপনক্কে অবতীর্ণ হইয়াহ্।।

ইমাম জহমদ (র) কর্ত্ণক উদ্ধৃত উপরিউক্ত সনদে উন্যয়া (রা)-এর পিতা হযরত যুবায়র (রা)-এর নাম फ़बनgেখ করা হইয়াছে। অথচ পুর্র পিতা হইতে হাদীস শ্রবণ করেন নাই বলিয়া

প্রমাণিত হইয়াছে। তাই ইমাম আহমদ (র) কর্ত্ক উল্লেছিত উক্ত সনদ বিচ্ছি্ম। নিশ্চিতजাবে বना যায়, উপরিউক্ত হাদীস উর্য়া তাহার জ্রাত আবদুল্লাহ ইবৃন যুবায়র (রা) হইতে
 লেইর্রপ সনদেই উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বেমন :

ইবৃন आাব হাতিম (র)......'হযরত যুবায়़ (রা) হইচে বর্ণনা করেন ঃ হযরত যুবায়ী (রা) এবং জনৈনৈ বদরী जানসার সাহাবী একই নালার মাধ্যমে থথজুরের বাগানে পানি দিতেন। এক্দা অনসার সাহাবী তাহাকে বলিল পানি ছাড়িয়া দিন," উহা প্রবাহিত হউক। যুবায়র (রা) পানি ছড়়িতে সমাত ইইলেন না। ইহা জানিতে পারিয়া নবী কর্রীম (সা) বनিলেন, যুবয়়র! অब্গ ঢুমি নিজের ক্ষেত সিক কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্কেতের দিকে পানি ছাড়িয়া
 ভাই বলিয়া কি এই রায়? নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হইয়া গেন। কিছুছ্ষণ পর তিনি বলিনেন, যুবায়র! অঞ্মে তুমি নিজের ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর পানি ক্সেতে আইলে না


উক্ত রায় দ্ঘারা নবী করীম (সা) হযরত যুবায়র (রা)-কে তাহার পৃর্ণ হক ও আাপ্য অধিকার প্রদান করিলেন। পৃর্বে তিনি উভয় পক্ষের সুবিধাজনক আপসমূলক ব্যবস্থা গ্ণণ করিতে যুবায়র (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। आনসার সাহাবী নবী করীী (সা)-এর প্রতি অসন্ভোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি যুবায়র (রা)-কে তাহাদ্দর পুর্ণ হক ও প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিয়া রায় দিলেন।

যুবায় (রা) বলেন : আমার দৃছ বিশ্বাস, আলোচ আয়াত উপরিউট্ত घট্না ঊপনক্সে जবতীণ হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈও উপরিিङ্ふ হাদীস উপরোল্লেথিত রাাবী ইব্ন ওয়াহাব হইঢে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) এবং অন্যান্য মুসনাদ সংক্কও উপর্রোল্লেথিত রাবী লাইস হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নন। সনদ্রে সর্ব্বেচ নামের ক্রু অনুসারে বিনসযু হাদীস সংকলনসমূহের
 করিয়াছছন। ইমাম আহমদ (র)-৫ উহাক্ক হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নাম্যে जধীন হাদীস হিসাবে বর্ণনা কর্য়াছ্ছন। অাল্gাইই সর্ব্বশ্ঠষ্ঠ জ্ঞানী।
 কর্রিযাছছন। তিনি হযরত যুবায়র (রা) হইতে যুহীর ভ্রাতুপ্পুত্র প্রমুখ রাবীর সনলদ উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করেন, উক্ত হাদীলসের সনদ সহীহ। তবে জুথাীী ও মুসলিম উश বর্ণনা কর্রেন নাই। টপরিউক্ত হাদীলের ভ্ সকন সনদ̆ ইব্ন শিহাব যুহরী ও আবদূন্নাহ ইবৃন যুবায়রের নাম উল্লেথিত হইয়াছে, লে সকন সনদদ ইব্ন শিহাব যুহনীীর অব্যবহিত নিম্নেন রাবী হিসাবে তাহার ज্রাত্শুত্রের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ইব্ন শিহাব ইইতে তাহার ভ্রাতুষ্মুত্রের হাদীস বর্ণনার বিষয়ীি অশ্প্ট ও দুর্বন। এই পর্রিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত হাদীসকে সহীহ সনদদর হাদীস বনা আার্শ্যজনকই বটে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আলে আবূ সালমার সালমা নামক জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা যুবায়র (রা) জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ উখ্থাপন করিলে তিনি হযরত যুবায়রের পক্ষে রায় দিলেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার পক্ষে এই কারণে রায় দিয়াছেন যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফাত ভাই। এই প্রেক্ষাপটে নিম্ন আয়াত নাযিল ইইল :

ইব্ন আবূ হাতিম (র).....সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াত হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম এবং হাতিব ইব্ন আবূ বালতা'আর ঘটনায় নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা জল সেচকে কেন্দ্র করিয়া ঝগড়া করিয়াছিলেন। রাসূলে পাক (সা) রায় দিলেন, উপরিভগগের ব্যক্তি পূর্বে এবং নিম্নভাগের ব্যক্তি পরে জমিতে পানি দিবে। অবশ্য এই হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন। ইহাতে সংশ্মিষ্ট রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। তथাপি এই হাদীসে একটি জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। ইহাতে আনসার সাহাবীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

## অন্যান্য শানে নুযূল

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবুল আসওয়াদ ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে মুকাদ্দমা লইয়া গেল। তিনি তাহাদের বিরোধীয় বিষয়ে একটি রায় দিলেন। যাহার বিপক্ষে রায় গেল, সে বলিল, আমাদিগকে উমরের কাছে পাঠান। নবী করীম (সা) বলিলেন, আচ্ছা। তাহারা উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে বিজয়ী ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, হে ইবৃন খাত্তাব ! আল্নাহ্র রাসূল (সা) আমার পক্ষে ও এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। ইহাতে এই ব্যক্তি বলিয়াছেন, আাাদিগকে উমরের নিকট পাঠান। তাই তিনি আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন, ঘটনা কি এইর্রপ ? পরাজিত লোকটি বলিল, হ্যা। হযরত উমর (রা) বनিলেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি না করা পর্যত্ত তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর তিনি তরবারি আনিয়া বে ব্যক্তি তাঁহার নিকট তাহাদিগকে পাঠাইতে রাসূনে করীম (সা)-কে বলিয়াছিল, তাহাকে কতল করিলেন। অপর ব্যক্তি প্রাণভয়ে ভাগিয়া রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহর কসম, উমর আমার সঙ্ীককে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। আমি ভাগিয়া आসিতে না পারিলে আমকেও সে হত্যা করিত। নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, উমর একজন মু’মিনকে হত্যা করিতে সাহস করিবে। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন :

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-কে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবার দণ হইতে যুক্তি দিলেন। তবে পরবর্তীকালে ইহা প্রথা হইয়া দাঁড়াক, তাহা আল্মাহ তা‘আলার নিকট মনোপ্লুত ছিল না। তাই তিনি পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন :

 কর্রিয়াছেন। উক্ত হাদীস গর্রীব অর্থাৎ সনদের যে কোন পর্যায়ে মাত্র একজন রাবীবিশিষ্ট হাদীস। আবার উহা ‘মুরসাল’ অর্থাৎ বিশশষ শ্রেণীর বিচ্ছ্নি সনদের হাদীসও বটে। তদুপরি উহার


হাফিয আবূ ইসহাক ইব্রাহীম (র)......সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এক্দা দুই ব্যক্তি রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট তাহাদের বির্রোধ নইয়া গেন। তিনি অন্যায়ানুসারী ব্যক্তির বির্ৰিক্ধে এবং ন্যায়ানুসারী ব্যক্তির পক্কে রায় দিলেন। বিচারে পরাজিত ব্যক্তিটি বলিল, আমি এই বিচার মানিতে র্রাযী নহি; অপর ব্যক্তি জ্ঞ্ঞাসা করিন, তবে ঢুমি কি করিতে চাও ? সে বলিন, আমি চাই, আমরা হযরতত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাইব। তাহারা তাঁার নিকট গেল। বিচার্র বিজয়ী ব্যক্তিট হযর্তত সিদীকে আকবর (রা)-কে বলিলেন, আমরা আমাদের বির্রোধীয় বিষয় র্রানূন্লাহ (সা)-এর দরবারে উথাপন কর্রিয়াছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়াছেন । হযরত সিদীকে আকবর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র র্রাসূল (সা) বে ফয়সালা দিয়াছেন, তাহাই তোমাদের বিরোধের ফয়য়ালা। অन্যায়ানুসারী ব্যক্কিটি উহা মানিতে সমাত হইল না। সে বলিল; আমরা উমর ইব্ন খাত্তাবের নিকট যাইব। সেমতে তাহারা তাঁহার নিকট গেল। বিজয়ী ব্যক্তিটি তাঁহাকে বলিন, আামরা এই বিরোধ নইয়া রাসূন্নুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়াহেন। এই ব্যক্তি উহা মানিয়া লইতে অসপ্পতি জানাইয়াছে। ঘটনা সত্য কিনা তাহা হযরতত উমর (রা) তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন। লে
 जসम্মত ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা উপনক্কে আা্লাহ ত'অালা নিন্নের আয়াত নাযিল কর্রেন :

হাফিয আবূ ইসহাক উপরিউক্ত হাদীস তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

## (77)




 (V.)
৬৬. "यদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাপ কর, তবে তাহাদের অম্প সংখ্যকই ইহা করিত। যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং মন-মানসিকতায় তাহারা দৃত্তর হইত।"
৬৭. "আর তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিষয়ই মহা পুরক্কার প্রদান করিতাম।"
৬৮. "এবং তাহাদিগকে নিচয়ই সরুল পথে পরিচালিত কর্রিতাম।"

৬৯, "কেহ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর্রিনে আল্লাহ যাহাদের প্রতি অনুগ্ৰহ করিয়াছেন, সে তাহাদের সঙী হইবে। তাহারা হইন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। আর তাহারা কত উত্তম সঙ্গী !"
৭০. "ইহা আল্লাহৃর অনুগ্রহ। জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফ্সীর ः অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে আল্মাহ তাআলা বলিতেছেন যে, তাহাদের্প প্রবৃত্তি হইতেছে আনুগত্য বিমুখত।। তাহারা যে সকল নিষিদ্ধ অন্যায় কার্য করিয়া বেড়ায়, উহাই আল্মাহ তাহাদিগকে করিতে আদেশ কর্রিলে তাহারা উহা করিত না। যাহা ঘটে নাই, তাহা ঘটিলে কির্পে ঘটিত আর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কির্ধপে ঘটিয়াছে সবই আল্নাহ্র জ্ঞনে রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সেই জ্ঞান দ্বারাই উহা বলিতেছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :

এই আয়াত নাযিল হইবার পর জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমাদিগকে উক্তক্রপ আদেশ করা হইলে আমরা নিশয়ই উহা পালন করিতাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত, যিনি আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখিয়াছেন। এই সংবাদ নবী করীম (সা)-এর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিশ্চয়ই এইর্রপ কিছু লোক রহিয়াছে, যাহাদের হ্রদয়ে ঈমান অটল পর্বতসমূহের চাইতে অধিকতর অটল-অবিচল ইইয়া বিরাজ করে।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আ'মাশ হইতে বর্ণনা করেন :

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ এইর্রপ আদেশ দিলে আমরা উহা পালন কর্রিতাম। এই সংবাদ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট প্পৗঁছিলে তিনি বলিলেন, মু’মিনের হ্রদয়ে ঈমান সুদৃঢ় পর্বতরাজীর চাইতে অধিকতর দৃঢ় ও অবিচল ইইয়া বিরাজ করে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ একদা সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাশ্মাস ও জনৈন ইয়াহূদী একে
 প্রতি পরুশ্পরকক হত্যা কর্রিতে আদ্দশ করিতে নিচয়়ই আমরা উহা পালন করিতাম। ইহাতে সাবিতও বলিন, অাল্মाহ্র কসম! তিনি আমাদের প্রত পরশ্পরকে হতা করিতে আাদে করিলে निষ্য়ই আমরা উशা পালন করিতাম। এই উপলক্ষে অাল্gাহ ত'আালা নিc্নের আয়াত নাযিল কর্রিলে :


এই जায়াত নাযিন হইবার পর র্যাসূলে পাক (সা) বলিলেন : जাল্লাহ্র তরফ হইতে
 थाকিত।

 রাওয়াহ (রা)-এর দিকে ইপ্িিত কর্রিয়া বলিলেন, "আল্মাহ ত'অালা এইর্পপ নির্দেশ দিলে এই ব্যক্তি উল্মেথিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের অন্তুক্ত্ত হইত।"
 করিতে হয় বলিয়াই উহার পরিবর্তে তিনি বাদ্দাকে মহান পুর্কারে পুরক্থৃত করিবেন। অতঃপর তিনি বनিতেছেন :

जর্থাৎ ‘তহাদিগকে যাহা করিতে আদেশ প্রদান কর্গা হয়, यদি তাহরা উহা পালন করিত এবং याহ করিতে নিমেধ করা হয, উহা হইতে यদি বিনতত थাকিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে जাল্লাহ্, নাফ্রমানী হইতে অধিকত্র ল্রেয় ও প্রত্যানুগ হইত।’
 আয়াতে জাল্লাহ পাক বলেন : ঢাহারা এইর্রপ করিলে জামি ঢাহাদিগকে অাখিরাতে আমার নিজের তরফ হইতে" সররন পথ দেখাইতাম।
 আদhশ মানিয়া চলে এবং তাঁহাদের নিষ্যে হইতে বিরত থাকে, আল্মাহ তাহার কৃপা ও দানে পরিপৃণ্ণ স্থনকে তাহাদের জাবাসস্থল বানাইবেন এবং ঢাহাদ্রে স্ব স্ব আমন ও উপার্জিত
 নবীদদর সহচর ও সभी, কাহাকেও মর্যাদায় সিদ্দীকদ্দর সহচর ও সभী, কাহাকেও মর্यাদায় শহীদদের সহচর ও সओী এবং কাহাকেও মর্যাদায় অन্যাन्य নেককার্রে সহ্চর ও সभী বানাইবেন। কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট বক্ধু ও সহচর।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিযাছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে খনিয়াছি, প্রত্যেক নবীকেই তাঁহার মৃত্যু-ব্যধিতে দুনিয়া ও আখিরাত এই দুইটির একটিকে বাছিয়া লইতে বলনা হয়। অতঃপর তিনি যে রোগে ইন্তিকাল করেন, উহাতে তাঁহার কষ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ ইইয়া গিয়াছিল। এই ক্ষীণ কণ্ঠেই তাঁহাকে বলিতে ৃনিয়াছি ঃ याহাদের প্রতি আল্নাহ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সহিত.......... । হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ‘ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, রাসূলুল্নাহ (সা)-কেও দুনিয়া ও আখিরাতের একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হইয়াছে।

উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম (র) অবিচ্ছ্ছি সনদের হাদীস হিসাবে বরর্ণনা করিয়াছেন।
অপর এক হাদীসে আসিয়াছে ঃ রাসূলে পাক (সা) তিনবার বলিলেন :

> اللهم الرفيق الاعلى
‘আয় আল্মাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু!’ অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিলেন। ইহার তাৎপর্যও উপারিউক্ত বাণীর অনুক্রপ। আমদের মহান পথিকৃৎ সেই মহানবী হযরত মুহান্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর উপর শ্রেষ্ঠতম রহমত ও সালাম নাযিল হউক!

## শানে নুযূল

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইবৃন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক আনসার নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলেন। তাহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে অমুক! তোমাকে চিন্তান্বিত দেখা যাইতেছে কেন ? সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! একটি বিষয় আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন, কি সেই বিষয়টি ? সাহাবী বলিলেন, আমরা সকাল-সন্ধ্যায় আপনার খিদমতে উপস্থিত হইয়া থাকি, আপনার পবিত্র চেহারার দর্শন লাভ করিয়া থাকি এবং আপনার সাহচর্যে নিজেদিগকে ধন্য করিয়া থাকি। কিন্তু কান কিয়ামতে আপনাকে উচ্চ মর্মাদায় নবীগণের সজ্গে রাখা হইবে। তখন আমাদের তো আপনার নিকট প্পৗছিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না। নবী করীম (সা) সাহাবীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর হযর্ত জিবরাঈল (আ) এই আয়াত লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ঃ

তখन নবী করীম (সা) উপরিউক্ত সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে এই সু-সংবাদ দিলেন।

মাসক্রক, ইকরিমা, আমির শা‘বী, কাতাদা এবং রবী‘ ইব্ন আনাস (র) হইতেও উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের উপরোল্লেখিত সনদ উহার একাধিক সনদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।

ইব্ন জারীর (র)......রবী ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাহাবীগণ বলাবলি করিলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জান্নাতে অন্যান্য মু’মিনদের উপর রাসূলুল্নাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিবে। সকলে জান্নাতের একই স্তরে থাকিবেন না। সেই অবস্থায় তাঁহারা একে অপরের সহিত কিভাবে সাক্ষাত করিবেন ; ইহাতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল :

কাছীর—৩/২২

 নামিয়া জািবে। তাহারা একটি উদ্যানে সমবেত হইয়া জাল্মাহ ত'অানা কর্ত্ক তাহাদিগকে প্রদত্ত নিজামতসমূহ লইয়া আলোচনা করিবে এবং ঢাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। উচ্চ্ষরেরে বাসিল্গাগণ নিম্স্তরের বাসিন্দাদের ইম্ম ও আাকাজ্কার অনুজপপ নি আমত নইয়া তাহাদের নিকট


উপরিউঔ্⿱ সনদ হইঢে ভিন্ন এক সনদে একটি মারফূ হাদীলে স্বয়ং নবী করীী (সা)-এর বাণী উজ্ধৃত রহিয়াছছ। তাহা এই ঃ ইব্ন মারদুবিয়া (র)......इযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক্দা জনৈক সাহাবী রাসূনুন্झাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আাপনি আমার নিকট আমার নিজ সত্তা, পরিবার ও সন্তান ইইতে অধিকতর থ্রিয়। আামি বাড়িতে থাকাকালে আপনাকে স্মরণ কর্রিয় অস্গির হইয়া পড়ি। যত্ষণ আপনার কাছে জাসিয়া जাপনার পবির্র মুখ দর্শন করিতে না পারি, ততক্ষণ এই অস্থিরতত দূর হয় না। কিষ্যু যथন আমার নিজের ও জাপনার মৃ্যুর কথ্যা ম্মরণণ আদে তখন ভাবি, आপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ কর্রিবেন, তখন ঢে জাপনাক্ক নবীদhর সহিত উচ মর্যাদায় রাখা হইবে। यদি আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি, তভুও আপনাকে দেখিবার সৌভগ্য আমার হইবে না। নিজের এই দুর্রাগোর কथা চিত্তা করিয়া আমি উদ্মিন্ন হইয়া পড়ি। রাসূনুল্बাহ (সা) সাহাবীর কথ্থার কোন উত্তর দিলেন না। এই অবস্থায় নিস্নের আয়াত নাযিল হইল :

## 


 অতপর বলেন, आামি উহার সনদে আপত্তিকর কিছू দেথি না। আাল্gাহই সর্বল্রষষ্ঠ জ্gানী।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হয়ত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক .সাহাবী র্যাসৃনুল্बাহ (সা)-এর নিকট জাসিয়া বলিলেন, হে জাল্ধাহর রাসূন! জাম নিচয়ই জাপনাকে ভননবাসি। এমন কি বাড়িতে আপনার কथা মনে পড়িলে জাপনার জন্যে অস্থির হইইয়া পড়ি। জন্নাতে আপনার সাথ্থ थাকিতে আমার মনে বাসনা রহহিয়াছছ। রাসালূন্লুাহ (সা) ঢাহার কथाর কোন উত্তর দিলেন না। এই অবস্থায় নিন্নেন আয়াত নাযিল হইন ঃ

ইমাম ইব্ন জারীর (র) টপরিটক্ত হাদীস মুরসান সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াহ্ন।

ইমাম মুসলিম (র)......রবীजা ইবৃন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রবীजা (রা) বলেন, आমি নবী করীম (সা)-এর निকট রাত্রি যাপন করিতাম। একদা ঢাহার উयूর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস ঢাহার খিদমতে উপস্থিত কর্রিলাম। তিনি বनিলেন, কিছু চাও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! आপনার নিকট জান্নাতে জাপনার সহিত থাকিবার সুব্যোগ

চাহিতেছি। তিনি বনিলেন, আার কিছু চাও কি ? আমি বলিনাম, आমি ও্যু উহাই চাই। তিনি বनिলেন, বেশি বেশি সিজদা কর্য়া আমাকে সহব্যোগিত প্রদান কর।
 জট̈নক সাহাীী রাসূলুg্মাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বनিলেন, ঢে আল্লাহর রসৃন! আমি সাক্ষ দিই বে, আল্ধাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবৃদ নাই এবং जাপনি আল্লাহর রাসূন। জাম পাচ ওয়াক্ত নামাय আদায় করি, निজের মালের যাকাত দিই এবং রমयान মালে রোযা রাখि। রাসূলूম্মাহ (সা) বলিলেন, বে ব্যক্তি এই অব্থায় মরিবে, কিয়ামতের দিনে নবী, সিদীক ও শহীদগণের সহিত অব্থান করিব্বে। এই বলিয়া তিনি দুই আभুলি মিলিত করিয়া দেখাইলেন। অতঃপ্র বলিলেন, यদি লে মাতাপিতার পতি দুর্ব্যহহার না করে।

উক্ত হাদীস खษু ইমাম আহমদ (র)-ই বর্ণনা কর্রিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র)......মু‘আय ইবৃন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্木াহ (সা) বनिয়াছেন : বে ব্যক্তি আল্ধাহর রাত্তায় এক হাজার আয়াত পাঠ করে, কিয়ামতের দিন ইনশাআাল্ধাহ তাহার নাম নবী, সিদীক, শহীদ এবং নেককারগণণর সহিত निখিত থাকিবে। নিঃস্দ্রেহে এই সকন লোক প্রকৃষ্ট বন্গু।

ইমাম তিরমিযী (র)......হযরত আবূ সাঈम (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীীম (সা)
 थাকিবে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, উशা হাসান পর্যায়্যের হাদীস। উপরিউক্ত সনদের মাধ্যাম ব্যতীত অन্য কোন সনদ̆ উক্ত হাদীস आমার জানা নাই। সনদদর অনাতম রাবী आবূ হামযার নাম जাবদूধ্ঞাহ ইবৃন জাবির। তিনি বসরার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে ব্রে সকন সুসং্বাদ রহিয়াছ্, উহার শে কোনটির চইইতে বৃহত্তর সুসংবাদ বহনকারী একটি হাদীস একদन সাহাবীর মাধ্যমে বহ সং্খ্যক সনদ̆ সহীহ, মুসনাদ
 হইলেন, কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ শ্রেণীর এক্দল লোককে ভানবালে; অথচ সে এখনো তাহাদের সহিত মিনিত হহ নাই, রই ব্যক্তি কি তাহাদদর সান্নিধ্যে থাকিতে পারিবে ? রাসূনুল্নাহ (সা) বলিলেন, বে মানুষ যাহাদিগকে ভালবালে, লে ঢাহাদের সহিত থাকিবে। इयরতত আনাস (রা) বলেন, মুসনমানগণ এই হদীলে যত জনन্দিত হইয়াছিলেন, তত জনन্দিত আর কিছুতুই रन बाई।

হযরত আनাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি র্রিওয়ায়াত্ আছে বে, তিনি বলেন ঃ নিঃসন্দেহে आমি রাসূনুন্নাহ (সা)-কে, হযরত জাবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে এবং হযরত উমর (রা)-কে ভালবাসি। অার आমি আশা করি কিয়ামতে জাল্gাহ আমাকে তাঁাদদর সহিত উঠাইবেন। यদিও ঢাঁাদ্দর ন্যায় आমল ও নেককাজ आমি করিতে পারি নাই।

ইমাম মানিক (র)......बাবূ সাঈদ যूদরী (র্রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ঃ একদা রাসুনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণের মধ্যে মর্তবার ঢারত্য থাকিলেও নিম্ন্তরের বাসিন্দাগণ উচ্চ্তররে বাসিন্দাদ্র দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে তাহাদের বালাখানাসমূহে দেখিতে পাইবে।


বলিলেন, উহা তো নবীগণের বালাখানাসমূহ। তাঁহারা ভিন্ন অন্যান্য নেককার তো সেখানে পৌছিতে পারিবে না। তিনি বলিলেন, হ্যা। যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নবীগণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সেখানে পৌছিতে পারিবে।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র) উপরিউক্ত হাদীস ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের উপরিউক্ত শব্দ ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণের মধ্যে মর্তবার তারতম্য থাকিলেও তাহারা পরশ্পরকে দেখিতে পাইবে। বেমন তোমরা আকাশে উদিত উজ্জূল নক্ষত্র দেখিতে পাও। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তো নবীগণ। তিনি বলিলেন, হ্যা! যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নবীদিগকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহারাও সেখানে পৌছিতে পারিবে।

হাফ্যি যিয়া আল-মাকদিসী বলিয়াছেন, "উপরিউক্ত হাদীস বুখারী কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবনীর ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য।' আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

তাবারানী (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবিসিনিয়া ইইতে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল রাসূনুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়া দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি প্রশ্ন করো। লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! র্ণপ, বর্ণ ও নবুওয়াত দ্বারা আপনাদিগকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা ইইয়াছে। আপনি যে সকল বিষয়ে ঈমান আনিয়াছেন, যদি আমি সেই সকল বিষয়ে ঈমান আনি এবং আপনি যে সকল কাজ করেন, যদি আমি সে সকল কাজ করি, তবে কি আমি আপনার সাথে জান্নাতে বসবাস করিতে পারিব p রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন,, হ্যা! যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ! জান্নাতে পৃথিবীর কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ঔজ্জ্ণ্য হাজার বৎসরের পথের দূরত্ব হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, यে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবূূ নাই, তাহার অনুকূলে আল্লাহর উপর একটি দায়িত্ব আসিয়া যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্মাহ মহান, আমি তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি’, তাহার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লিখিত হয়। জনৈক সাহাবী বলিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! ইহার পর আমরা কিকৃপে ধ্ণংস. হইতে পারি ? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন কিয়ামতের দিন একটি লোক এতো নেক আমল লইয়া আসিবে বে, উহা পর্বতের উপর স্থপিত হইলে পর্বতের জন্যেও দুর্বহ হইবে। অতঃপর আল্লাহর একটি নি‘আমত উপস্থিত হইবে এবং উক্ত নি‘আমত এইর্গপ মহামৃল্য হইবে যে, উহা নিজ বিনিময় হিসাবে উপরোক্ত আমলের সর্বাংশ শেষ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে। তবে যদি আল্নাহ তাহাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া লন। অতঃপর নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হইল :


হাবশী লোকটি বলিল, আপনার চক্ষুদ্বয় জান্নাতের বে দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইবে, আমার চক্ষুদ্দ্য কি সেই দৃশ্যাবনী দেথিতে পাইবে ? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। হাবশী লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্তিকাল করিল। হ্যরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি স্বহস্তে লোকটিকে কবরে রাখিতেছেন।

উপরিউক্ত হাদীস ‘গরীব’ পর্যায়ের। প পরন্তু উহা মুনকার হাদীসও২ বটে। উহার সনদ দूर्বन।

নেককার মু’মিনগণ উপরোল্লেথিত মর্তবা ও মর্যাদা আল্মাহর তরফ হইতে তাঁহার দান হিসাবে প্রাপ্ত হইবে। তাহারা নিজেদের আমলে বে নি‘আমতের যোগ্য হইবে, উহার চাইতে তাহাদিগকে অনেক বেশি নি‘আমত প্রদান করা হইবে। কে হিদায়াত পাইবার মৈযেগ্য, আল্লাহ তাহা ভলো জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে হিদায়াত প্রদান করেন।

(VY)




## (Vs)


৭১. "হে বিশ্বাসিগণ! সতর্কতা অবনম্বন করো; অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসজ্গে অগ্রসর হও।"
৭২. "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করিবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হইলে বলিবে, তাহাদের সন্গে না থাকায় আল্লাহ আামার প্রতি অনুপ্রহ করিয়াছেন।"
 কোন সম্পর্ক নাই, এমনভাবে বলিবে হায়! যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তবে আমিও বির্রাট সাফन्य লাভ করিতাম।"
98. "সুতরাং যাহারা পরকানের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তাহারা আল্লাহর পথে সংপ্রাম কব্পুক। এবং কেহ আল্লাহর পথে সংপ্পাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক, তাহাকে মহা পুরষ্কার দান করিব।"
3. সনদের যে কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী থাকিলে সংশ্নিষ্ট হাদীসকে ‘গরীব হাদীস’ বলা হয় ।
২. পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত দুইটি হাদীসের একটির সনদ দুর্বল এবং অন্যটির সনদ শক্তিশালী হইলে প্রথম হাদীসটিকে মুনকার বना হয়।

 করা, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ধর্ম্যুদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উত্ত ব্যবস্शার जপরিহার্য
 অঅ্থসর হওয়া। ও

আলী ইব্ন आবূ ঢালহা (র) হ্যরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

 যাহ্হহাক, আতা জান-ষুরাসানী, যুকাতিল ইব্ন হাইয়ান এবং খুসাইক আা-জাयরী হইতেও जনুন্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

বাহাত্রে ও তিহাত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদসহ বহৃ সং্খ্যক তাফস্সীরকার বনিয়াছ্নন,

 भারে বে, লে নিজ্জে জিহাদ হইতে দূরে থাকে এবং অমাকেও উशা হইতে দূরে থাকিতে প্রর্রোচিত করে। শেমনটি করিত আবদুন্নাহ ইবৃন উবাই ইবৃন সলূন। আাল্াাহ তাহার সর্বনাশ করুন। সে নিজে জিহাদ হইতে গা বাঁচইইয়া থাকিত এবং অন্যকেও উহা হইতে গা বাঁচাইয়া थাকিতে প্ররোচনা দিত। ইব্ন জুরাইজ এবং ইবৃন জারীর (র) অনুক্রপ ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদ্দে সম্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে বनিয়াই তাহাদের দ্মিমুখী কপটাচারের বর্ণনা দিতে গিয়া জাল্লাহ ত‘অালা বলিতেছেন :

অর্থাৎ ‘লে জিহাদ হইতে দূর্রে খাকিবার কালে যদি আল্ধাiহর কোন অত্তর্নিহিত হিকমতের কারণণ তোমাদের উপর কোন মুসীবত তथা শহীদ হওয়া ও পরাজিত হওয়ার দুর্শ্যো আলে, তবে সে জানন্দে আা্যহারা হহয়া বলে, অাল্লাহ আামা প্রতি কৃপা দেখাইয়াছেন। কারণ আমি তাহদদর সহিত যুক্ধে উপস্থিত ইই নাই।’ সে ইহাকে তাহার উপর অবতীর্ণ অল্লাহর নিজামত ও মেহেরবানী মনে করে। অথচ লে জানে না, যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিয়া সে কত বড় লোতনীয় নি ‘আমত ও মেহেরবানী হইতে নিজেকে বঞ্চিত কর্রিয়াছে। যুদ্ধে ব্যোগ দিলে সে হয় শহীদ হইত, না হয় জীবনপণ যুদ্ধ কর্রিয়া জীবিত থাকিয়া জাল্লাহর নিকট বিরাট পুরক্ষার পাইত।


অর্থাৎ আআর যদি উপরিউক্ত অবস্থায় তোমাদ্দর নিকট আল্ধাহর সাহায্য ও বিজয় এবং পরাজিত কাফির্দের নিকট ইইতে প্রাষ্ট সম্পদ জাসিয়া যায়, তবে সে দুঃখিত হইয়া বেন সে


তোমাদের অন্তু্ভু্ত নহে এইর্রপ ভাব প্রকাশ কর্রিয়া বলে, জাহ! যদি জামি মুসলমানদের সহিত থাকিতাম, তবে গনীমতের একটি অং্শ আমাকেও প্রদান করা হইত।' মূলত এই গনীমত লাভই তাহাদ্দর চরম ও পরম উদ্দেশ্।

 বিরুত মু'মিন যুদ্ধ করে। জাল্লাহর পথথ যুদ্ধ করিয়া কেহ শহীদ হউক जাথবা বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তন করুক, তাহার জন্যে আল্লাহ, নিকট বিপুল পুরক্কার ও অঢেন পার্যি্রমিক রহিয়াহে।
 মু’মিন যুক্ধে শহীদ হইলে অাল্লাহ তাহাকে জনন্নাতে প্রবেশ করাইবার এবং জ্ৰীবিত অবস্থায় ঘরে ফিরিলে বিপুল সাও্যাব ও গনীমত প্রদান করিবার দায়িত্ণ গ্রহণ করেন।

$$
\begin{aligned}
& \text { (vo) }
\end{aligned}
$$

 (V7)

৭৫. "তোমাদে'র কি হইল শে, ঢোমরা আাল্লাহর পথ্থ সপ্গাম করিত্ছে না সেই

 তোমার নিকট হইচে কাহাকেও জামাদ্রে অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের মদদগান কর্রে।"
৭५. "याহারা বিশ্ধাসী, তাহারা জান্লাহর পடে সश্থাম করে এবং যাহারা অবিশ্বাসী,
 কর্রো; নিচয়ই শয়ততানের কৌশশ চির দুর্বন।"

 ও কিশোরদিগকক মক্কার বর্বর অত্যাচারী কাফিরদের হাত হইতে মুক্ত করিতে উদুদ্ধ করিত্ছেন। বর্বর কাফিরদদের जত্যাচারে মুসনমানণণ অত্ষি হইয়া পড়িয়াছিন বনিয়াই মুসनমানদদর লেই অবস্থা জানাইতে গিয়া জান্নাহ অ'জালা বলেন :



অর্থাৎ যে সকল অসহায় ও দুর্বল মু’মিন বলে, প্রভু হে! এই জনপদ-যাহার অধিবাসীগণ অত্যাচারী, ইহা হইতে আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাও। আর তোমার তরফ ইইতে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী-অভিভাবক নিযুক্ত করো।
(هـ -এই জনপদ) শদ্দ দ্বারা এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে। কালামে মজীদের অন্যত্র القريــ শক্দ দ্বারা মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

আর যেই জনপদ ডোমাকে বহিস্কার করিয়া দিয়াছে, কত জনপদ উহা হইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

ইমাম বুখারী (র)......হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ও আমার মাতা আয়াতে উল্লেখিত দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করেন : একদা হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, আমি ও আমার মাতা আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদকারী অসহায় ও দুর্বল মুসলিমদের দলভুক্ত ছিলাম।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন, মু’মিনগণ আল্লাহর পথে ও তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে কাফিরগণ শয়তানের পথে ও তাহার সন্তুষ্টির জন্যে যুদ্ধ করে। আয়াতে অতঃপর তিনি মু’মিনদিগকে তাঁহার শক্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদুদ্ধ করিতেছেন।



 (VA)

 ط (Vq)

৭৭. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সম্বরণ করো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও।’ অতঃপর যখন তাহাদিগকে

यूক্ধের বিধান দেఆয়া হইল，ঢখन ঢাহাদদর এক্দন ঢে মানুষকে ঢয় করিতেছিন
 প্রিপাनক ！आমাদ্র্ জন্যে যুক্দের বিধান কেন দিলে ？आমাদিগকে কিঘুদিন্নর অবকাশ দাও। বন，পার্থিব ভোগ সামান্য। आার ভে সাবধানী，ঢাহার জন্যে পর্তকানই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পর্রিমাণও যুনম করা ইইবে না।＂

१b．＂তোমরা बেখানেই থাক্小ে না কেন，মৃহ্যু তোমাদ্রে নাগাল পাইবেই। এयন কি
 বনে，‘ইহা আল্লাाহর নিকট হইঢে।’ আার যদি ঢাহাদের কোন অকন্যাণ হয়，তবে তাহারা বনে，＂ইহা ঢোমার নিকট হইঢে।’ বলো，সব কিঘूই আল্লাহর নিকট হইঢঢ। এই সম্প্রদাল্যেন হইন কি বে，ইহারা একেবার্রেই কোন কथা ভোঝে না！＂

৭．．＂কन্ন্যাণ যাহা ঢোমার হয়，ঢাহা আল্লাহর নিকট হইতে এবং অকন্যাণ यাহা তোমার হয়，চাহা ঢোমার নিজের কারণণ। এবং ঢোমাকে শে মানুচ্রে জন্যে র্ञাসূনক্রপে প্রেরণ কন্রিয়াচি，উহার্র সা⿵্⿰ী হিসাবে জাল্লাহই যথেষ্ট।＂



 নইতে পারে। প্রক্তপক্ষে এই সময়ীtি একাধিক কারণে মুসনমানদের জন্যে যুক্ধের অনুকৃন ছিন ना। প্রথমত শত্রপকক্ষে লোক সংখ্যার ঢুনनाয় তাহারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিল। দ্বিতীয়ত তাহারা মক্লার ন্যায় পবি্্র ভৃমিতে বসবাসরত ছিল ভেथানে যুদ্ধ－ব্প্থহ নিষিদ্ধ ছিন এবং যাহা
 না হইবার অনাতম কারণ ছিন। যাহা হউক，ঊপরোল্gেথিত এক বা একাধিক কারণণই দেখা
 বিধান প্রদত্ত হয় নাই।
 যিন্দেগীতে সবল অব্श্য় প্রবর্তিত হইবার পর দেখা গেন，তাহাদের কেহ কেহ যুদ্জে কাক্নিরের


जর্থাৎ ‘হে প্রু！এই সম＜্যে তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্দের বিধান প্রদান কর্রিয়াছ ？স্পল্প


তাহাদের ভর্যের কারণ এই বে，যুদ্ধে লোক ক্য় হহ，অপ্রাক বয়ক্ক সভ্তান－সততি ইয়াতীম হয় এবং নারীীিগকে বৈষব্য বরণ করিতে হয়। অনুক্রপভাবে অনাত্র আল্নাহ ত‘আनা বनिয়াছেন ：

কাছ্ৰীর—०／R৩


الْمَوْت فَآَوْلى لَهُمٌ

ইবৃন आবূ হাতিম (র)......হयরত ইবৃন आব্লাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন ঃ হিজরতের
 (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে জাল্নাহর রাসৃন! আমরা মুশরিক থাকাকালেও সপ্মানের সহিত ছিলাম। অথচ ঈমান আনিবার পর জামরা লাঞ্ৰননায় পতিত হইয়াছি। রাসূনুন্बাহ (সা) বলিলেন, জামি সহিয়া যাইতে আদিষ্ঠ হইয়াছি। অতএব স্বীয় গোচ্রে বিকৃন্দে তোমরা যুদ্ধ করিও না। অতঃপপর এক সম<্যে মখন আল্লাহ ত'অালা তাহার রাসূলকে মদীনায় নইয়া গেলেন, তখন তাহার পতি যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। এই সমল্যে আবার একদল সাহাবা যুদ্ধ হইতে বির্তত থাকিতে চাহিলেন। এই উপলক্কে আল্লাহ ত'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলনন ঃ

ইমাম নাসাঈ, হাকিম এবং ইব̣ন মারদুবিয়াও উপর্রোল্লেথিত রাাীী অनी ইব্ন হাসান ইব্ন শঝীক হইঢে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ন। সুদী হইতে आসবাত বর্ণনা করিয়াছেন : প্রথম যুগে মুসলমানদের উপর সালাত ও यাকাত ছাড়া অন্য কিছू ফন্রय ছিল না। তাহারা जাল্লাহর কাছে চাহিন ভেন তিনি তাহাদ্রর উপর যুদ্ধ ফ্রম করেন। যথন তিনি তাহাদের উপর यूদ্ধ ফর্রय করিলেন, তখন তাহাদর একদল মুসলমান মানুষ্রের ভয়ে এইজ্রপ ভীত হইন, ভ্যেপ ভীত হইতে হয় আল্লাহর ভর্যে, जথবা তাহারা উহা হইতেও অধিকতর ভীত হইন। তখন তাহারা বলিল, হে পভু! ঢুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফর্য় করিয়া দিলে ? আমাদিগকে আরও
 ত'জাनা বनिত্ছেন :

মাজাহিদ (র) বলেন ঃ আলোত্য আয়াত ইয়াহ্দীদ̆র সব্ব্ধে নাযিল হইয়াহে। ইমাম ইব্ন জারীীর (র) মুজাহিদ্রে উক্ত অভিমত বর্ণনা করিয়াছ্হন।

অर্থাৎ 'তোমাদ্র নেক আমনের প্রিদিানের ব্যাপার তোমাদের ঊপর সামান্যতম অবিচারও করা হইবে না, বরং উহার পৃর্ণ পার্রিতোবিক তোমরা পাঞ্ হইবে।' ইহা দ্যারা มুমিনদিগকে তাহাদের পার্থিব স্বা্থহানির ব্যাপারে সাত্ত্না প্রদান, আখিরাতের বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান এবং যুদ্বের প্রতি তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করা হইত্তে।

ইব্ন জাূ হাতিম (র)......হিশাম হইতে বর্ণনা কর্য়াছেন ঃ একদা হাসান-
-এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন \& আল্মাহর বে বাল্গ দুনিয়াকে এইহ্রপ্ মনে করিরে এবং উহার ধন-দhৗলত, आরাম-আয়েশ এবং মান-সम্মান ইত্যাদির প্রতি সেইক্প আচ্রণ করিবে, আन्बाई তাহাকে রহম করুন। দুনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্যত্ত সবট্টুকু স্বপ্নদৃম লোভনীয় বস্ষুর
 জাগিয়া পেল।

ইবৃন মুঈন (র) বর্ণনা করিয়াছছন বে, আবূ মাসহির সচরাচর এই চরণণলি আবৃত্তি করিতেনः
ولا خيـر فـى الدنيـا لمن لم يكن لـه

مـن الله فـى دار المقام نصيب
فـان تـعجب الدنـيـا رجالا فـانها
مـــاع تلـيل والزوال قـريب
‘আখিরাতে যে ব্যক্তির জন্যে আল্মাহর নিকট প্রাপ্য কোন অংশ নাই, তাহার জন্যে দুনিয়ায় কোন কল্যাণ নাই। দুনিয়া যদিও অনেক মানুষকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করিiয়া দেয়, প্রকৃতপক্ষে উহা সামান্য সম্ভোগ-উপকরণ মাত্র। আর উহার হস্তচ্যুতি সন্নিকটবর্তী।’

পরবর্তী আয়াতে বলা হইজেছে : মৃত্যু অনিবার্যর্পে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইৰে। উহা হইতে কেহই কোনমতে রেহাই পাইবে না। অনুক্রপভাবে অন্যত্র আল্মাহ তা‘আলা বলিতেছেন :

> كُلُّ مْنْ عَلَيْهَا فَانْ

অর্থাৎ ‘পৃথিবীর বুকে যাহা কিছ্র আছে সকনই নয়শীল।’
তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ
كُلُ نَفْسِ ذَا بِنَةُ الْمْوْتِ

অর্থাৎ ‘প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।’
তিনি আরও বলিয়াছেন :

'আর তোমার আগে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী বানাই নাই।'
সার কথা এই যে, মৃত্যুর হাত হইতে কেহ কিছুতেই রেহাই পাইবে না; জিহাদ করিলেও না আর জিহাদ না করিলেও না। প্রত্যেকের জন্য তাহার সমুথে নিশ্চিত মৃত্যু ও নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে। এইরূপে হযরত খালিদ (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলিয়াছেন ঃ আমি এতগ্গলি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গে তীর, বর্শা এবং তলোয়ার প্রভৃতির আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। আর আজ আমি শয্যায় মৃত্যুবরণ করিতেছি! যাহারা যুদ্ধকে ভয় পায়, তাহাদের চক্ষু ন্দ্রা হইতে বঞ্চিত হউক। অর্থাৎ তাহারা বাড়িতে শয্যায় আমার মৃত্যু দেখিয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

অর্থাং যদি তোমরা মयবূত, শক্ত ও সৃট্চ দৃর্গের মধ্যেও অবস্शান করো।
 অর্থ গ্রহণ যুক্তির দিক দিয়া দুর্ব। । সার্বিক অর্থ হইল শক্তিশালী দুর্গ। সার কথা এই बে, কেনরূপ প্রতির্রোধ্ মানুষকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিরেবে না। যুহায়র ইব়ন আবূ সালমা বলিয়াছ্নে :

'ஷৃত্রুর কারণগসমূহ হইতে পলায়ন করিয়া কেহ সিंড়ি দ্বারা আকাশে পৌছিনেও উহারা সেখান্ন তাহার নিকট পপী|ছিবে।'

কেহ কেহ বলেন : ‘মুশাইয়াদুন’ ও ‘মাশীদুন’ উভয় শদ্রের অর্থই ‘সুউচ’। বেমন কালাম্ম


आবার কেহ কেহ বলেন ঃ উতয় শক্দের অর্থ্র মধ্ধ্য পার্থক্য রহহ়াহাছ। তাহারা নলেন,


ইমাম ইব্ন জারীী ఆ ইমাম ইব্ন आবৃ ইंতিম (র) এই প্রসল্গ মুজাহিদ (র) হইতে একটি

 বাহিরে যাইবার সময়ে একটি লোককে দ্মের অবস্शুনরত দেখিল। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্রিন, মহিলাটি কোন ल্রেণীর সন্তান প্রসব করিয়াছ্ ? সে বনিল, লে ৎকটি কন্না সন্তান প্রসব কর্রিয়াছ্র। লোকটি বলিল, জানিয়া রাথথ, এই কন্যাটি বড় হইয়া একশত পুরুপ্যের সহিভ ব্যডিচার করিবে। অতঃপর লাস়ারই ভৃত্ত তাহাকে বিবাহ করিবে। অবশেণে একটি মাকড়সা তাহার মৃত্যুর কারণ হইটে। ইহা ऊনিয়া ডৃত্যঢি ফিনিয়া আসিন এবং ঢুরি দ্মারা সদ্য প্রসূত মেয়েটির পেট ফাড়িয়া দিয়া তथা হইতে পলাইয়া গেন। লে ভাবিয়াছিন, মেয়েটি মরিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মেভ্যেটি মরে নাই। তাহার মাতা তাহর পেট লেনাই কর্যিয় দিন এবং ধীরে ধীর্র লে বিপদমুळ হইয়া উঠিল। বড় হইতে হইতে এক সময়ে লে যুবতী হইন এবং ন্নীয় শহরে শ্রিষ্ঠিতম সুদ্দীী হিসাবে পরিগণিত হইঢে লাগিল। जপরদিকে তাহাদের ভৃত্যাি সমুc্দ গমন পূর্বক বিপুল ধন-সস্পতি উপার্জন করিয়া নইয়া ন্নীয় শহরে প্রত্যাবর্তন করিল। এই गময়ে সে বিবাহ করিতে মনश্থ করিয়া জনৈন বৃদ্ধা মহিলাাক বলিল, আমি এই শহরের সেরা সুন্দরী রমনীকে বিবाহ করিতে চাই। বৃদ্ধা মহিলাঢি বলিল, অমুক কন্যাটি হইতে অধিকতর সুन্দরী র্রমী জার এই শহরে নাই। তখন বৃদ্कা মহিলাকে লে বলিল, आপনার তর্ফ হইতে প্র্যাব পেশ কর্রন। মহিনাটি তাহাই করিল। ক্ন্যাপক্কু ইহাত সশ্রতিও পাওয়া গগন। যथান্রীতি বিবাহ
 তাহার জীবনের ঘটনাবनী জানিতে চাহিলে স্বামী তাহাকে উহা বিশদভাবে জানাইন। লে जতীতে তাহার গৃহক্টীর সদ্য প্রসূত একটি কন্যা স্তানের ব্যাপার্র कি কাও ঘটাইয়াছিন, তাহাও তাহাকে বলিল। त্রী বলিল, আমিই সেই লিওটি। এই বলিয়া লে তাহাকে নিজের পেটের

পুরাতন ক্ষত চিছ্ন দেখাইল। স্বামী উহা চিনিতে পার্রিল। অতঃপর স্ত্রীকে সের্বলিল, তুমিই যখন লেই শিখটি, তখন লেই ভবিষ্যদ্তক লোকটির ভবিষ্যদ্রী जনুयাযী দুইটি অবশ্যভাবী কथा
 এইহ্রপ घট্না নিক্যই ঘট্য়াছহ। তবে সঠিক সश্থাtি বলিতত পারিতেছ্ছি না। স্বামী বলিল, সঠিক সং্গ্যাটি হইচেছে এবকশ। দুই, নিচ্যই একটি মাকড়সা তোমার মৃত্ত্যর কারণ হইবে।
 করিল যাহাত কোন মাকড়সা সেখানে পৌৗছচে না পারে। একদিন তাহারা উক্ত বালাখানায়
 মাকড়সার হাত হইতেই কি पুমি আমাকে রক্প করিতে চাহিতেছ ? আঞ্ধী|হর কসম! আমিই উহাকে মারিয়া কেলিব। তাহারা উহাকে ছাদ ইইতে নামাইল এবং ন্রীলোকটি উহাকে পায়ের বৃদ্kাহুলির সাহাব্যে দলিত কর্রিয়া মারিয়া ক্সলিন। এদিকে উক্ত মাকড়সার পেট হইতে নির্গত
 বিষক্র্যিয় তাহার পা কালো ইইয়া গেন এবং ইহাতেই সে মৃত্হুযুর্খ পতিত হইল।

হযরত উসমান (রা) বিদ্র্রাহীদ্রে হাতে শহীী হইবার প্রাকালে আল্লাহর নিকট মুসলিম


$$
\begin{aligned}
& \text { ارى الموت لا يبقى عز يزا ولم يدع } \\
& \text { لعـاد مـلاذا فی البلاد ومـربـا- } \\
& \text { يبيت اهل الحصن والحصن مـغلق }
\end{aligned}
$$

و يـانتـى الجبـال فـى شـمـار بـخـهـا مـــا
‘আমি দেখিতেছি মে, মৃত্যু কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তিকেও রেহাই দেয় না। সে ‘আদ’ জাতিকেও তাহাদের জনপদসমূহে কোন আশ্রয় দেয় নাই। দুর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকা অবস্থায়ও মৃত্যু দুর্গবাসীদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা একই সক্গে একাধিক পর্বত শৃংগেও উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রসগে হাযর রাজ্যের বাদশাহ সাতক্রনের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ঐতিহাসিক ইব্ন হিশাম ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। পারস্য সয্রাট সাবূর বাদশাহ সাতিক্রুনকে হত্যা করে। এই সাবূর কোন সাবূর তাহা লইয়া ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, এই সাবূর হইইতেছে সাবূর যুন-আকতাফ। জবার কেহ বলেন, এই সাবূর হইতেছে সাবূর ইব্ন আর্দেশীর ইব্ন বার্বাক। এই সাবূরই সাসান বংশীয় প্রথম সম্রাট। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অধিপতিদিগকে পরাজ্রিত করিয়া সেইখুলি পুনরায় পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সাবূর যুল-আকতাফের যুগ হইতেছে তাহার যুগের বহু পরের যুগ। ঐতিহাসিক সুহায়লীর অভিমত ইহাই।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ একদা সাবূর স্বীয় সাম্রাজ্য হইতে বাহিরে ইরাকে থাকাকালে সাতির্সন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। ইহাত্ সাবূরও সাতির্দনের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। সাতির্রন

দূদ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাবূরও দুগ্গ অবরোধ করিল। দুর্গ অপরাজিত রহিয়া গেল। অবরোধ দুই বৎসর ধরিয়া চলিল। একদিন সাবৃর্রের প্রতি সাতির্রেন তনয়া নাযীরার দৃষ্টি পতিত হইল। সাবূরের পরিধানে তখন মূল্যবান রেশমী পোশাক ছিল। তাহার মস্তকে ছিল মণি-মুক্তা খচিত স্বর্ণ নির্মিত রাজমুকুট। নাযীরা তাহাকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। সে সাবূরের নিকট সংবাদ পাঠাইল, यদি সে ঢাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকে, তবে সে তাহাদের দুর্গের দ্ঘার খুলিয়া দিবে। সাবূর নাযিরার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল। নাयীরার পিতা সাতির্রন ছিল মদ্যপায়ী। রাত্রিতে সে মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িলে নাবীরা তাহার শিয়র হইতে দূর্গের দ্বারের চাবি লইয়া স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের মাধ্যমে উহা সাবূরের নিকট পৌছাইয়া দিল। সাবূর দুর্গের দ্বার খুলিয়া সসৈন্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কোন কোন কাহিনীকার এখানে বলেন ঃ সাতিব্দন তনয়া নাयীরা সাবূরকে একটি গুপ্ত যাদু শিখাইয়া দিয়াছিল। উহারই সাহায্যে সাবূর দূর্গের দ্বার খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুর্গটি একটি যাদু দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই যাদুর প্রভাব নষ্ট না করিয়া কেহ উহার দ্বার খুলিতে পারিত না। কেহ উহা খুলিতে চাহিলে তাহাকে কোন চিতা সংশ্লিষ্ট একটি কবুতর লইয়া উহার পা দুইটি কোন অবিবাহিতা বালিকার প্রথম ঋতুস্রাবের রক্তে রঞ্জিত করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। উহা উড়িয়া গিয়া দুর্গ্গে প্রাচীরে বসিলেই দুর্গের দ্বার খুলিয়া যাইত। সাতর্দন তনয়া নাযীরা সাবূরকে এই ળুণ্ত যাদুটি জানাইয়া দিয়াছিল। সাবূর ইহা প্রয়োগ করিয়া দুর্গের দ্বার খুলিয়া एেলিল।

যাহা হউক, দুর্গে প্রবেশ করিয়া সাবূর সাতির্দনকে হত্যা করিল, উহার অন্যান্য অধিবাসীকে কচূকাটা করিল এবং নাবীরাকে লইয়া স্বীয় সাম্রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। অতঃপর সাবূর ও নাयীরার মধ্যে যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল।

একদা রাত্রিতে নাयীরা রাজ প্রাসাদে তাহার শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার দ্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেন। সে অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রদীপ জ্বালাইয়া সাবূর দেখিল, তাহার শय্যায় একটি বৃক্ষপত্র রহিয়াছে। নাযীরাকে সে বলিল, একটি বৃক্ষপত্র তোমার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে! না জানি, তোমার পিতা তোমাদের কত সুখের মধ্যে রাখিয়া লালন-পালন করিয়াছে। নাযীরা বলিল, আমার পিতা আমাকে মুল্যবান রেশমী বিছানায় শোয়াইতেন, মৃল্যবান রেশমী পোশাক পরাইতেন, অস্থির মধ্যে অবস্থিত মজ্জা খাওয়াইতেন এবং আঙুর হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করাইতেন। ঐতিহাসিক তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাতির্দন তনয়া নাযীরা বলিল, আমার পিতা আমাকে অস্থির মজ্জা ও মাখন খাওয়াইতেন এবং কুমারী মৌমাছি কর্তৃক উৎপন্ন মধু ও উৎকৃষ্ট মদ্য পান করাইতেন। তাবারী আরো উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাতির্গন তনয়া নাযীরার অপর্রপ সৌন্দর্যে তাহার পায়ের নলার অস্থি পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হইইত।

যাহা হউক, নাযীরার কথা ওনিয়া সাবূর বলিল, তুমি তাহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছ, উহাই কি তোমার প্রতি তাহার এইর্রপ স্নেহের প্রতিদান ? তুমি তোমার স্নেহময় পিতার প্রতি যে ঘৃণ্য আচরণ করিয়াছ, আমার প্রতি উহার অনুরূপ আচরণ করা তোমার পক্ষে অধিকতর সহজ। অতঃপর সাবৃর অকৃতজ্ঞ নাযীরার মস্তকের কেশরাশি অশ্বের লেজের সহিত বাঁধিয়া উহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দিল। এই অবস্থায় অশ্ব তাহাকে পদতলে পিষ্ঠ করিয়া মারিয়া ফেনিল।

পার্থিব সুখ-সষ্大োগের ক্ষণস্থায়িত্ সম্বন্ধে কবি আদী ইব্ন যায়দ আল-ইবাদী কর্তৃক রচিত বিখ্যাত কবিতা এই প্রসন্ধে উল্লেখযোগ্য ঃ

$$
\begin{aligned}
& \text { ايـهـــا الـُشـامــت الــمعير بـالده - را انـت المبـرأ الموفـور - } \\
& \text { ام لديــك العهد الـوثيـق مـن الايـ - لـم بـل انـت جـاهل مـغرور - } \\
& \text { مــن دأيــت الــمنـون خلد ام مـن - ذا عليـه مـن ان يضـام خفيـه - } \\
& \text { ايـن كسرى كســرى الملوك توشـر - وان ام ايـن قبـله سـابـور ؟ } \\
& \text { بـنـو الاصــفر الـكـرام مـلـوك الـــ روم لـم يـبق منهـم مـنكور } \\
& \text { واخــوا الـحــر اذ بــنـــاه واذ دج - لـة تجبـى اليـه والخابـور- } \\
& \text { شــــاده مــر مــرا وجــــلـلـه كـــا - ســا مـلطـيـر فـى ذر اه وكور - } \\
& \text { لـــم يـهـهـبـه ريـب المنـون فـبـاد الـ - مـلك عنـه هـيـا بـه مهجـور- } \\
& \text { وتــذــــر الــنــور نــــق اذ شــر - رف يـومـا و للهدى تـفكيـر } \\
& \text { ســـــره مـــاله وكــــرة مـــا يـمـ -ـ لك والبـحر مـرضـا والسديـر- } \\
& \text { فـــار عــوى قـلـبـــه وقــال فـمـا غبـ - طـة حتـى الـى المـمات بصيـر- } \\
& \text { ثـــم اضــــوا كـأنـهــــ ورق جف - فـألوت بـه المـبـاو الدبـور- } \\
& \text { ثـــم بــــــد الللاح والــمـلـــلـ والامـ - هـوارتهـم هنـاك القـور- }
\end{aligned}
$$

‘হে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত ও ছৃপ্ত ব্যক্তি! তুমি কি মৃত্যু হইতে মুক্ত ও নিষ্বৃতিপ্রাপ্ত ? সময়ের পক্ষ হইতে তুমি কি চিরজীবী ইইবার কোনো নিস্চিত আশ্বাস লাভ করিয়াছ ? না, বস্তুত তুমি অজ্ঞ ও প্রতারিত। তুমি কাহাকে মৃত্যু হইতে নিষ্ঠৃত পাইয়া চিরঞ্জীব হইতে দেখিয়াছ ? মৃত্যুকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি? কোথায় গেল রাজাধিরাজ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁ ? তাহার পূর্ববর্তী সম্রাট সাবূরই বা কোথায় ? আর মহাসম্মানের অধিকারী রোম সম্রাটগণই বা কোথায় গেল ? তাহাদের কেইই তো আজ জীবিত নাই। হাयরের অধিপতি সাতির্রান স্বীয় প্রাসাদকে কতভাবেই না সাজাইয়াছিল! সে কৃত্রিম উপায়ে স্বীয় প্রাসাদে যেন এক দজলা নদী সৃষ্টি করিয়াছিল। কোথায় সেই সাতির্দন ও তাহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও বিলাসিতা ? সয্রাট সাবূর মর্মর পাথর দ্বারা তাহার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিল। আর পানপাত্র দ্বারা উহার মহিমা (?) বর্ধন করিয়াছিল। আজ তাহার সেই প্রাসাদে পক্ষীকুল বাসা বানাইয়াছে। কালের বিবর্তন তাহাকে অবকাশ দেয় নাই। স্বীয় সাম্রাজ্যসহ সে ধ্মংস হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার দ্বার পরিত্তক্ত। বিখ্যাত খাওরানাক প্রাসাদের মালিক ইরাকের মহাপরাক্রমশানী সম্রাট নূ'মান উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত সত্য পথ পাইবার জন্যে চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। একদা তিনি স্বীয় প্রাসাদে উঠিলেন। বিশাল জলাধার, ‘সাদীর’ নামক তাহার বিলাসপৃর্ণ অট্টালিকা এবং তাহার অন্যান্য ঐশ্বর্য তাহার মনে আনন্দ আনিয়া দিল। পরক্ষণে তাহার অন্তর

অজ্ঞানতা ও বিত্রান্তি হইতে ফিরিয়া আসিল। তিনি চিন্তা করিলেন, যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার সুখৈশ্বর্যের কীইবা মূল্য রহিয়াছে ? মৃত্যুর আগমনে প্রাদ্র্র্যের মধ্যে পালিত ব্যক্তিগণ ত্ক পত্রের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ওষ ,পত্রকে যেরূপে পূবালী হাওয়া এবং পশ্চিমা হাওয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, আর উহা নিষ্প্রাণ ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় উহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেইরূপ তাহারা মৃত্যুর পর নিষ্প্রাণ ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের সকল কৃত্তিত্ব, বিশাল রাজত্ব ও দোর্দন্ড প্রভুত্বের অবসানের পর কবর তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইয়াছে।'

আল্লাহ তাআলা বলেন্ :
 আলিয়া ও সুদ্দী (র) অনুর্রপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন। সুদ্দীর মতে স্ত্রীগণের অধিক সংখ্যায় পুত্র-সন্তান প্রসব করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি বলেন :
 ক্ষ্য। আবুল আলিয়া ও সুদ্দী (র) অনুর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
-مـنْ - তোমার তরফ হইতে। অর্থাৎ তোমাকে ও তোমার ধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিবার কারণণ।। এইরূপে ফিরআউনের জাতি সম্বক্ধে আল্মাহ তাআলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

‘অনন্তর যখন তাহাদের ভাল কিছু দেখা দিত, তখন বলিত ইহা আমাদেরই কৃতিত্, অথচ যখন খারাপ কিছ্ম দেখা দিত তখন বলিত, ইহা মূসা ও তাহার সহচরদের কারণে।'

অনূরূপভাবে মানুষ্রে সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের স্বক্রপ উদঘাটন করিতে গিয়া অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

 الْمُبِيْنْ
‘‘ে সকল লোক আল্মাহর দায়সারা ইবাদত করে, তাহারা যখন ভাল কিছ్রর দেখা পায়, তখন আশ্বস্ত থাকে। আর যখন কোন বিপদ দেখা দেয়, তখনই কাটিয়া পড়ে। তাহারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কুল হারাইল। ইহাই সুস্পষ্ট সর্বনাশ।'

আলোচ্য আয়াতাংশে যে আচরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা ছিল মুনাফিকগণের আচরণ। তাহরা মু’মিন বলিয়া পরিচয় দিলেও ইসলামের প্রতি তাহাদের মনে ছিল চরম অনীহা। তাহাদের ज়নীহার বহিঃপ্রকাশের একটি র্পপ এই শে, তাহাদের অনাকাঙ্খিত কিছু তাহাদের উপর ঘটিয়া গেলে উহার জন্যে তাহারা রাসূল্ন্নাহ (সা)-এর অনুসরণকে দায়ী করিত।


অর্ধাৎ ‘তোমাদের কাম্য-অকাম্য উভয় অবস্থাই আল্লাহর নির্দেশে আসে।’ এই বিধান মু’মিন ও কাফির সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

आর্ণী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كل অর্থাৎ ভাল-মন্দ এই উভয় অবস্থা। হাসান বাসরীও অনুরুপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মুনাফিকগণ ও তাহাদের উপরোল্লেখিত সন্দেহ প্রসূত বিচারবুদ্ধিহীন উড্জট উক্তির নিন্দা করিতেছেন ঃ

একটি বিস্ময়কর সংশ্লিষ্ট হাদীস
হাফ্যি আবূ বকর আল-বাय্যার (র)......আমর ইব্ন শুআয়িবের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন ওআয়বের পিতামহ বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে দুইদল লোকসহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) সেখানে আগমন করিলেন। তাহারা উচ্চস্বরে কথা বলিতেছিলেন। সিদ্দীকক আকবর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছ ঘেঁষিয়া এবং উমর (রা) সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কাছ ঘেঁিয়া বসিলেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইবার কারণ কি ? জনৈক ব্যক্তি বলিল, হে আল্মাহ রাসূল! আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, যাবতীয় মগল আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে এবং যাবতীয় অমঙল আমাদের নিজেদের কারণণে ঘটে। নবী করীম (সা) জিঞ্ঞাসা করিলেন, ওহে উমর! তুমি কি বলিয়াছ ? হযরত উমর (রা) বলিলেন, 'আমি বলিয়াছি, মগল ও অমগল উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হইঢে আসে। নবী করীম (সা) বলিলেন, সর্ব প্রথম হযরত জিবরাঈল (আ) এবং হযরত মীকাঈল (আ) এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ওহে আবূ বকর! তুমি যাহা বলিয়াছ, হযরত মীকাঈল উহা বলিয়াছে। ওহে উমর! তুমি যাহা বলিয়াছ, হযরত জিবরাঈল (আ) উহা বলিয়াছিলেন। আকাশের ফেরেশতাদের মব্যেই এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। আর আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সে বিষয়ে মত পার্থক্য তো দেখা দিবেই। যাহা হউক, তাহারা উভয়ই মীমাংসার জন্যে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নিকট আগমন করিলেন। তিনি রায় দিলেন, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে।' অতঃপর নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আমার ফয়সালা তোমরা স্মরণ রাখিও। কখনো আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতা করা না হউক, তাঁহার এইর্রপ অভ্প্রোয় থাকিলে তিনি ইবলীসকে সৃষ্টি করিতেন না।
কাছীর—৩/২৪

শায়খুল ইসলাম তাকিয্যুদ্দীন আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া (র) বলিয়াছেন, ইলম ও মারিফাত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বসস্মত অভিমত এই বে, উপরিউক্ত হাদীস মিথ্যা ও মনগড়া।

অতঃপর সরাসরি রাসূলুল্মাহ (সা)-কে এবং তাঁহার মাধ্যমে সমগ্গ মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ তাআআলা বলিতেছেন ঃ


অর্থাৎ ‘তোমার নিকট যে যে মঙল ও কল্যাণ আগমন করে, উহা আল্লাহর কৃপা, দয়া ও রহমতের কারণে আগমন করে।’


অর্থাৎ ‘তোমার নিকট যে অমঙ্গল ও অকল্যাণ আগমন করে, উহা তোমার নিজস্ব আমল ও আচরণের কারণে আগমন করে।’

অনুর্রপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তাহা তোমাদের স্বহস্তের উপার্জন; তাহা হইতেও আল্লাহ বহু কিছু মার্জনা করেন।’

সুদ্দী, হাসান বসরী, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন : \& منْ গুনাহের কারণে।’ কাতাদা (র) বলেন : ‘مـنْ نَّفْس অর্থাৎ হে আদ্দ সর্ত্তান! উহা তোমার পাপের শাস্তি হিসাবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : ‘কোন মানুষের শরীরে কাষ্ঠের একটু আঁচড় লাগিলে অথবা তাহার পা পিছলাইয়া পড়িলে অথবা পরিশ্রমে তাহার শরীর হইতে একটু ঘাম বাহির হইলে উহাও তাহার আমলের কারণেই হয়। আর আল্লাহ তাআলা অধিকতর অংশই মাফ করিয়া দেন। কাতাদা (র) কর্তৃক মুরসান সনদে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস সহীহ সংকলনে অবিম্ছ্নি সনদে নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! মু’মিন কোনর্রপ শোক-দুঃখ, অনুতাপ-পরিতাপ ও ক্রান্তি-পরিশ্রিম ভোগ করিলে, এমন কি একটি কাঁটার ল্যেচার ব্যথ্যা অনুভব করিনেও উহার কারণে আল্লাহ তাআলা তাহার তুনাহর কিয়দংশ মাফ করিয়া দেন।
 কারণে তোমার নিকট অকল্যাণ আসে। আর আমি আল্নাহ উহা তোমার ভাগ্যলিপিকারূপে প্রেরণ করি। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও আবূ সালেহ-এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুতাররিরফ ইব্ন আবদুল্নাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্নাহ বলেন ঃ القدر অর্থাৎ তাকদীর দ্বারা তোমরা কি কথা বুঝাইতে চাও ? সূরা নিসার এই আয়াত কি সেই ব্যাপারে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নহে-


जতঃপর তিনি বলেন, আল্ধাহ্র কসম! মননুষকে ঢাকদীর্রে কাছে প্রসহায় কর্রিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে আদেশ-নিষেষ পালন করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অবশেষে তাঁার নিকট সকনকে ফিরির্যা যাইতে হইবে।
 একৃদিকে বেমন কাদর্রিয়া সশ্পদদায়़র ‘কর্ম মানুম সশ্পূর্ণ স্বাীী’ এই মত্বাদের বির্রোধিত রহিয়াছে, অन্যদিকে তেমনি জাবরিয়া সশ্প্রদায়়ের ‘কর্ম মানুষ অাদৌ স্বাধীন নহে’ এই মতবাদের বিরোধিত রহহিয়াছে। এতদসশ্পর্কিত বিত্তারিত আলোচনা অনাত্র রহিয়াছ্।
وآرَسْسَلْنَاكَ لِلنًا سِ رَسْوْلْا

जর্থাৎ ‘সมণ্ণ মানব জাতির জন্যে তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছি।’ 'ুমি তাহাদের निকট आল্gাহর শরীী"অত ও তাহার আদেশ-নিষেষ পৌছইইয়া দিবে। কোন্ কাজ তিনি পসন্দ করেন ও কোন্ কাজ্র তিনি সত্তুষ্ঠ হন এবং কোন্ কাজ তিনি অপসন্দ করেন ও কোন্ কাজ্জ তিনি অসত্তুষ্ট হন, তাহা তুমি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে।


অর্থাৎ আাa্qাহ ত'জানা যে তোমাকে রাসৃন বানাইয়া পাঠৗইয়াছ্ন, সে সশ্পর্কে এবং তোমার ও তাহাদের বিষয়ে তিনি উত্তম সাক্ষ। তিনি ভালতাবেই জানেন, সত্যকে তুমি তাহাদর নিকট পপীছইয়া থাকে এৰং তাহারা সত-লেবের কারণে উহা প্রত্যাথ্যান করে।

○ ( 1. (



৮-. "কেহ রাসূলের জানুগ্য করিলে সে তো জাল্মাহরই জানুগত্য কর্রিন এবং কেহ মুঋ ফি্রাইয়া নইলে তোমাকে ঢাহাদের্য উপর প্রহ্রীজ্রপে প্রেরণ করি নাই।"


 पूমি তাহাদিগকে উপেন্মা কর্রো এবং জাল্লাহর প্রতি ভর্রসা কর্রে। কর্ম. বিধানে আাল্লাহই यब্ষে।"
 जনুুরণ করিয়া চলে, লে আল্মাহকেই অনুসরণ কর্রিয়া চলে; অার বে ব্যক্তি ঢাহার অবাধ্য ইইয়া চনে, লে আল্gাহরই অবাধ্য হইয়া চলে। ইহ এই কারণে বে, মুহান্যদ (লা) নিজের ইচ্ঘায় কিছুই বলেন না। তিনি যাহা বলেন, তাহা আা্্াহর তর্ হইতে আগত ওইী ভিন্ন অন্য কিছু नरू!

ইবৃন आবূ হতিম (র)......হযরত जাবূ হহায়ারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছ্ছন ঃ বে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করিয়া চলে, লে আল্লাহকেই অনুসরণ কর্রিয়া চলে; অার বে ব্যক্তি আমার অবাধ্য ইইয়া চলে, লে আল্লাহরইই অবাধ্য হইয়া চলে। শে ব্যক্তি নেতাকে মানিয়া চলে, লে जামাকেই মানিয়া চলে; जার ব্বে ব্যক্তি নেতকে অমান্য করে, লে আমাকেই অমান্য করে।

উক্ত হাদীস উপর্রোল্লেথিত রাবী জা'মাশ হইঢে বুখারী ও মুসলিম শরীীফে বর্ণিত হইয়াছে।


অর্থাৎ কেই সত গ্রহণে বিমুখ ইইনে তোমার কোন অপরাধ নাই। তোমার কর্ত্য ইইতেতে তাহাদের নিকট সত্যকে ঞ্রু পৌছাইয়া দেওয়া। তাহাদিগকে দিয়া উহা জবরদন্তির সহিত মানাইয়া লওয়া তোমার দায়িত্Z ও কর্ত্যা নহে। বে ব্যক্তি তোমার আহবানে সাড়া দিবে, লে লৌতাগ্য ও নাজাত লাভ করিব্ব। তাহার জন্যে ঢো পুরক্ষার ও পারিত্তেষিক রহিয়াছে। পা্ষান্তরে বে ব্যক্তি ঢোমার আহবানকে প্রতাখ্যান করিবে, লে অকৃত্কার্য ও হতভাগ্য হইবে। তজ্জন্য ঢোমার কোন ক্ষত নাই।

বিখ্দ হাদীসে আসিয়াছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ব্যে ব্যকি অাল্মাহ ও ঢাহার রাসূলকে মানিয়া চনে, লে সঠিক পথথ্রাষ্ হয; অার বে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি অবাধ্য হইয়া চলে, সে নিজের ছাড়া অন্য কাহারও ক্ষি করে না।




অর্থাৎ তাহারা তোমার আড়ালে চলিয়া যাইবার পর ঢোমার বিরোধিতায় রাভ্রিতে সকলে মিनিয়া ষড়্য়্র ఆ কুপরামর্শ করে।


जর্থাৎ ‘তাহারা রাব্রিতে বে যড়য়্ত্র করে, जাল্লাহ উহার বিষয়ব্থু জামননামা লিখিবার জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতাদের দারা নিখাইয়া রাখেন।’ উক্ত সতর্কীক্রণণর তাপর্য এই বে, তাহারা আল্নাহর রাসুলের নিকট বাঘ জানুগত্য প্রকাশ করিয়া जাসিয়া রাত্রিতে ঢাঁার বিরুদ্ধে যে ষড়यন্ত্র করে, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদিগকে অল্লাহর নিকট উহার ব্যো্য শান্তি ভোপ করিতে হইবে। অনুন্রপতাবে তিনি অনাত্র বলিয়াছেন :

অর্থ্াৎ ‘তহারা বনে, আমরা আল্মাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং অনুণত হইয়াছি। जতঃপর তাহাদের একদন মুখ ফিরাইয়া নেয়। মূনত তাহারা মু’মিন নহে।’

जর্থাৎ 'তাহাদের কার্য-কলাপ উকেক্মা কর্রিয়া চন এবং তাহাদিগকে এই বিষয়ে জঅওয়াবদিহি করিও না। তাহাদিগকে এজন্যে পাকড়াও করিতে যাইও না এবং মানুমে সষ্থূথে


जর্থাৎ यাহারা নিজ্জেদের দায়িত্ণ পালন্নর চেঠঠl করিবার পর ফলাফল আল্লাহর উপর ছড়িয়া দেয়, তাহার উপর ঢওওয়াক্রল করে এবং তাহার নিকট আ|্রসমপ্পণ করে, আল্লাহ তাহাদের জন্যে উত্তম অভিভাবক, উত্ত্ম সাহাযাকারী ও উত্তম সহায়ক।
(AY) - كِيْيُ



 ব্যতীত অন্য কাহার্ও হইত, তবে তাহারা উহাতে অনেক অসभতি পাইত।"
 উश্ প্রচার কর্রিয়া থাকে। यদি ঢাহার্রা উহা রাসৃন কিংবা ঢাহাদ্রে মধ্যে याহারা

 না थাক্তিত, অবে তোমাদের্র অল্প সং্যাক ব্যতীত সকনে শয়তানের অনুসুরণণ করিত।"
 গব্বেষণা কর্রিতে আদেশ করিতেছেন। তিনি উহা ইইতে, উহার সন্দেহতীত রহহস্যাবনী হইতে এবং উহার সুবিন্যস্তু ও সুসংহত বিষয়ব্ুু আর আনংকার্রিক ভাযার সৌক্দ্ ইইতে মুথ ফিরাইয়া


বিরোধী উক্তি নাই। কারণ উহা মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহা প্রশংসনীয় অাল্লাহ্র তর্রফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ্র। উহ সকন সত্যের সেরা সত্য।

অনুজূপভাবে তিনি অনাত্র বলিয়াছেন :
'তাহারা কি কুর্ান নিয়া গবেষণা করে না ? কিংবা তাহদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ इইয়া आছছ ?

অর্থাৎ এই কুর্ান মনুষ্য রচিত কোন গ্থত্থ ইইলে উহাতে তাহারা বহ পরশ্পর বিরোধিত দেথিতে পাইত। মুশরিকগণ প্রকাশ্যে এবং মুনাফিকগণ গোপনে ইহাক মনুষ্য রচিত প্রন্থ আখ্যা দিয়া থাকে। অথচ মুম্য রচিত গ্রে্থের বৈশিষ্ট হইতে উহা সশ্রূর্ণ হুক্ত ও পবিত। তাই মুশরিক ও মুনাফিকদের উপরোক আখ্যায়ন মিথ্যা এবং ডাহা মিথ্যা। উহা মহান আল্gাহ ত'অালার তরফ হইতে অবতীর্ণ মহা সত্য গ্থন বেমন প্্ঞাবান ব্যক্তিগণণর উক্তির উদ্ধৃতিতে অনাত্র আল্লাহ ত'জালা বলিয়াছেন :


অर्थाৎ যাহারা প্রজ্ঞার অধিকারী, তাহারা বলে, আমরা উহার নি户্চিতার্থক আয়াত ও
 প্রতিপালক প্রডুর ত্রফ ইইতে আগত। তাহারা প্রথমোক্ত ল্রেণীর আয়াতের সাহা্যে লেবোক্ত ল্রেণীর জায়াত্রে অর্থ উদ্ধার করিতে ঢেষা করে। আর এইতাবে जাহারা হিদায়াতপ্রাষ্ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তরে রহহিয়াছ্ বক্রত, তাহারা অনিপ্চিতার্থক আয়াতের সাহাব্যে
 ও পথল্রষ হইয়া পড়ে। উপরোত্ কারণেই আল্লাহ অ'অালা উল্লিথিত প্্জাবান ব্যক্তিদের প্রশংসা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। পস্জাত্তরে তিনি বক্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিদ্দের নিদ্দা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......जামর ইব্ন ৎঅায়বের পিতামহ হইতে বর্ণনা কন্রিয়াছেন ভে, আমর ইব্ন ধআয়বের পিতামহ বলেন : একদা আমি ও আমার ভাই একটি মজনিলে বসিবার লৌভাগ্য লাভ কর্যিয়াছিলাম। গৃহপালিত রক্ববর্ণ্র উ弓্্ণাদির চাইতে উক্ত মজলিস আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিন। উক্ত মজনিসের ঘটনার বিররণ এই ঃ একদা আমরা রাসূনूল্बাহ (সা)-এর দরবার্রে জসসিয়া কিছू সং্খ্যক প্রবীণ সাহাীীকে তাহার দ্ঘরে উপবিষ্ দেখিলাম। আমরা তাঁহাদের মধ্যে না বসিয়া একপার্ণে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহারা কুরজান মজীদের একটি আয়াত নইয়া आালোচ্নায় निষ্ঠ হইলেন। এমন कি ঢাহারা উহা নইয়া তর্ক-বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন।
 করিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক রুক্শিম হইয়া গেন। তিনি তাঁহাদ্র প্রতি মৃক্তিকা নিক্ষেপ করিতেছিলেন जার বনিতেছিলেন : হে লোক সকন! थামে!! ইহাতেই তোমাদের পৃর্ববর্তী ঊম্থতণ ঞ্নংস হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের নবীগণ সম্ধে মতবিরোধ করিত এবং

আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশ্রে বিরোধী জাখ্যায়িত করিত। কুরজান কারীমের একাংশ উহার আর্রোংশকে মিথ্যা খতিপন্ন করে না; বরং উহার একাঁশ অপরাংশকে সত্য
 বুব্ৰে, সেইট্রু সম্্লে জানার জন্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট পেশ করো।

ইমাম আহমদ (র)......"ামর ইবৃন ৫আয়ব্রে পিতামহ হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ.একদা রাসূনুন্बাহ (সা) সাহাবীদিগকে ঢাকদীর সষ্থc্ধে আলোচ্না করিতে দেথিয়া বিরক্ত হইলেন ও তঁহার পবিত্র মুখম্ণল ডালিমের দানার ন্যায় রক্তিম হ হইয়া উঠিন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছ্ যে, তোমরা আাল্ধাহর কিতাবের একাংশকক অপাাহশের বির্রৌী প্রতিপন্ন
 (সা) ইতিপৃর্বে কোন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, অথচ আমি উহাতে উপস্থিত থাকিতে পারি
 সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিবার কারণণে আমার হ্বদয় উহার চাইতে অধিকতর পরিমাণে
 অবিচ্ছ্নি সনদদর হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ (র)......হयর্রত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র্রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন বে, আবদদ্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা দ্রিপ্রহর আমি হযরত র্রাসৃল্লে করীীম (সা)-এর নিকট গেলাম । লেখানে দুইজন সাহাবী কুর্রান মজীদ্র একটি আয়াত নইয়া বিতর্কে লিক্ত হইলেন। এক সময়ে ঢাহাদদর কঠ্ঠব্থর উচ্চ হইয়া উঠৈনে রাসূলে করীীম (সা) বলিলেন,
 গিয়াহে। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ উপর্রাল্লেখিত রাবী হামাদ ইব্ন যায়দ ইইতে উপর্রউউ্ত হাদীস অবিচ্ছ্ম্ম সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী जায়াতে যাহারা কোন সংণাদ ఆনামাত্র উহা সত্যত সপ্পর্কে নিপ্চিত না হইয়া উহা ছড়াইয়া বেড়াহ, আল্লাহ ত'অলা তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। বলা বাহ্্য, এই ধরনের সংবাদ অন্নক সমল্যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমািিত হয়।

ইমাম মুসनिম (র)......जাবূ হৃায়़রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, নবী করীম (সা) বनिয়াছেন ঃ কোন ব্যত্তির পক্ষ মিথ্যাবাদী হইবার জন্যে ইহাই যথেষ্ট বে, কোন কথা তাহার কানে আসিনেে উহার সত্যতা সম্বক্ধে নিচ্চিত না হইয়াই লে উহা ছড়াইয়া দেয়।

ইমাম মুসনিম (র) তাহার সহীহ সংক্নের ভূমিকায় উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম जাব̨ দাঊদও ঢাহার সুনান-এর ‘কিতাবুল जাদব’ जধ্যাক়্ হাফস ইবৃন জাসিম (র) হইতে উপরিউক্ত হাদীসে মুনসাল হাদীস হিসাব্ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইযাম মুসলিমও টপরোল্লেথিত রাবী ৫‘বা হইতে টপরিউক্ত হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছড়া ইমাম जাব্ দাউদ উপরিউল্লিথিত রাবী ত‘বা হইতে উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা কর্রিয়ছ্নন।

বুখারী ও মুসলিম শর্রীফে মুগীরা ইব্ন শ‘বা (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সা) প্রমাণহীন অনিশ্চিত কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছ্ছেন : ‘লোকে বলে’ এইর্দপ বলিয়া কোনো কথা প্রচার করিয়া বেড়ানো অত্যন্ত নিন্দনীয় স্বভব।

সহীহ হাদীসে রহিয়াছে : যে ব্যক্তি কোনো কথাকে মিথ্যা জানিয়াও উহা প্রচার করে, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

এক্ষ্রে সর্বসম্মতভাবে সহীহ বলিয়া গৃহীত হযরত উমর (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। উহা এই : একদা হযরত উমর (র)-এর নিকট সংবাদ পৌছিল যে, নবী করীম (সা) স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন। সংবাদের সত্যতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। মসজিদে নববীতে গিয়া লোকমুখে সেই একই কথ্থা তুনিত পাইলেন। তিনি বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ অনুমতি লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন কি ? নবী করীম (না) বলিলেন, না। অমনি উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আল্মাহু আকবার!

অতঃপর রাবী হাদীসের অবশিষ্ট দীর্ঘ অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে এইর্দপ উল্লেখ্তিত হইয়াছে : হযরত উমর (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্মাহর রাসূল। আপনি কি স্বয়ি স্ত্রীদিগকে তারাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আমি মসজিদের দ্বারে দৗঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে (সকলকে) বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দেন নাই। এই ঘটনার পর নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

উমর (রা) বলেন, আমিই উল্লেখিত বিষয়টি তদন্ত করিয়া সঠিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছি।

 তলদেশ হইতে পানি বাহির করিয়াছে।'

অর্থাৎ ‘স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে শয়তানের অনুসারী হইতে।'
আলী ইব্ন আবূ তালহা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : قَلِيْل" (স্বল্প সংখ্যক লোক) অর্থাৎ মু’মিনগণ।

মুআম্মার ও আবদুর রয্যাক হইতে কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে শয়তানের অনুসারী হইতে অর্থাৎ সকলেই শয়তানের অনুসারী হইতে এবং কেইই মু’মিন ইইতে পারিতে না। আয়াতের শেশোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থকগণ ইয়াযীদ ইব্ন มুহাল্মাবের প্রশংসায় কবি ঢারমাহ ইব্ন হাকীম কর্তৃক রচিত নিম্নের চরণকে নিজেদের পক্ষে পেশ করেন :
اشم ندى كثيـر النـوادى - تـليل المثـالب والقادحة-
‘শে কোনো মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনি অধিকতম দীর্ঘকায় হইয়া থাকেন। তিনি বিপুল সংখ্যক মজলিসে সভাপতিত্ করিয়া থাকেন। তিনি দোষ-ৰ্র্টট হইতে মুক্ত ও পবিত্র।
 নহে; বরং ‘দোষ-জ্রেটি হইতে মুক্ত ও পবিত্ট’ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।
(^E)

(10)

 (AY)
৮8. "সুতরাং এাল্লাহর পడथ সপ্গাম কর্রে; ঢোমাকে ৩খু তোমার নিজের জন্যে দায়ী কর্রা ইইবে। জার বিশ্ধাসিণণকে উদ্দুদ্ধ করো; হয়ত জাল্মাহ সত্য প্রত্যাষ্যানকারীদের শক্তি সংযত করিবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবনততম ও শাশ্ফিদানে কঠোন্ম।"
৮৫. "কেহ কোন ভাनকাজের সুপার্রিশ করিিে উহাত্ অাহার অংশ थাকিবে; ত্মেনি बেহ কোন মদ্দকাজের সুপারিশিশ কর্নিনে উহাণেও ঢাহার্র অংশ খাকিবে। আাল্লাহ সর্ব বিষয়ে নজর র্রাখেন।"

৮-. "তোমাদিগকে যথন অভিবাদন কর্া হয়, ঢথন ঢোমরা উহা অপেশ্কা উত্তম প্রত্যাভিবাদন কর্রিবে অथবা উহারই অনুর্木প কর্রিবে; অাল্লাহ সর্ব বিষ<্যে হিসাব গ্রহকারী।"
৮৭. "जাল্লাহ ব্যणীত অन্য কোন ইনাহ নাই; তিনি তোমাদিগকক কিয়ামতের্ দিন

 (সা)-কে আদেশ দিত্তেন, তিনি যেন নিজে জিহাদ করিতে থাকেন। অতঃপর যাহারা উহা হইতে গা বাচাইবে, তাহদের কার্বের জন্যে তাহাকে আল্নাহর নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে না।

কাঘীর——/२ब

## 

অর্থাৎ ‘তোমার প্রতি ত্ৰু তোমার ক্ষমতাধীন বিষয়েরই দায়িত্ অর্পিত হইবে।’
ইব্ন আবূ হাতিম (র).....আবূ ইসহাক (র) ইইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ ইসহাক (র) বলেন ঃ একদা আমি বারা ইইব্ন আযিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন ব্যক্তি যদি একশত শক্রুর সম্মুখীন হইবার পর তাহাদের বির্রুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করে সে কি-
‘তোমরা স্বহস্তে নিজদিগকে ধ্ধংসের মধ্যে নিক্ষে করিও না’—এই আয়াতের নির্দেশ অমান্যকারী হইবে না? হযরত বারা (রা) বলিলেন, না। কারণ আল্দাহ তা'আলা তাঁার নবীকে বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তঃপর আল্মাহ্র পথে একাই তুমি জিহাদ কর। তোমাকে তু্ু তোমার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হইবে, আর মুমিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ কর।’

ইমাম আহমদ (র) ......আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক (র) বনেন : একদা আমি হযরত বারা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন ব্যক্তি একাকী মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সে কি-

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী স্বহস্তে নিজের ষ্বংস সাধনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে ? হযরত বারা (রা) বলিলেন, না। আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে জানাইয়া দিয়াছেন :
غَقَاتِلْ فِىْ سَبْيْلِ اللَّه - لاَ تُحَفَفُ الاًا نَفْسَكَ

হযরত বারা (রা) আরও বলেন ঃ আশ্মঘাতী হওয়া হইতে নিষেধ সম্পর্কিত উক্ত আয়াত দান-খয়রাতের সহিত সম্পৃক্ত।

ইব্ন মারদুবিয়া উপরিউক্ত হাদীস হযরত বারা (রা) হইতে অবিচ্ছ্নিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
-এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্নাহ (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ আমার রব আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর।

উপরিউক্ত হাদীসটি গরীব হাদীস বলিয়া গণ্য।


অর্থাৎ মু'মিনদিগকে যুদ্ধে উদুদ্ধ করো, উৎসাহিত করো ও অনুপ্রাণিত করো। ফলে বদরের যুদ্ধের দিনে নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করিবার কালে তাহাদিগকে উদুদ্ধ,

উৎসাহত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন ঃ যে জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমচুল্য, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগসর হও। জিহাদে উৎসাহ প্রদানমূলক বহুসংখ্যক হাদীস রহিয়াছে। ইমাম বুখারী কর্ত্ণক হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইবে বর্ণিত নিম্নের হাদীস উহাদের অন্যতম :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : একদা আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ বে ব্যক্তি আল্মাহ ও তাঁহার রাসৃলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দান করে এবং রমযানে রোযা রাথে, সে ব্যক্তি হিজরত করুক আর জন্মস্থানে পড়িয়া থাকুক, তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্মাহর দায়িত্ ও কর্তব্য হইয়া পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মানুষকে এই সুসংবাদ দিব কি ? আল্মাহর রাসূল (সা) বলিলেন : জান্নাতে একশতটি স্তর রহিয়াছে। সেইগ্তলি আল্লাহ তা‘আলা চাঁহার পথে জিহাদকারীদের জন্যে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। জান্নাতের সেই শত স্তরের এক স্তর ইইতে আরেক স্তরের ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধানের সমতুল্য। ঢোমরা যখন আল্লাহ তা‘আলার নিকট (জান্নাত) প্রার্থনা কর, তখন তাহার নিকট ফিরদাউস নামক জান্নাত প্রার্থনা করিও। কারণ উহা জান্নাতের ম্যববর্তী শ্রেষ্ঠতম অংশ। উহার উপরে রহিয়াছে রাহমানুর রহীম আল্লাহর আরশ। উক্ত ফিরদাউস জান্নাত হইতেই সকল জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। :

হযরত উবাইদ (রা), হযরত মু’আय (রা) এবং হযরত আবূদ-দারদা (রা) হইতেও অনুরুপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ সাঈদ ! যে ব্যক্তি রব হিসাবে আল্লাহৃকে, দীন হিসাবে ইসলামকে ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদকে গ্রহণ করিয়া সন্তোষ লাভ করে, তাহার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। রাসৃলে করীম (সা)-এর উক্ত বাণী ওনিয়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আনন্দাভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! উহা পুনরায় আমাকে ধনান। রাসূলে করীম (সা) তাহাই করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরেকটি আমল আছে। উহার কারণে আল্মাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে একশত স্তর উর্ধ্বে স্থান দিবেন। উহাদের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান। হयরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আরय করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই আমলটি কি ? রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, আল্নাহর পথে জিহাদ। ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ মু’মিনদিগকে জিহাদে তোমার অনুপ্রাণিত করিবার কারণে শ্র্রুদিগকে প্রতিহত করিবার এবং তাহাদের আক্রমণ হইতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষা করিবার সাহস মু’মিনদের হ্বদয়ে উদ্দীপ্ত হইবে।

অর্থাৎ আল্নাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই কাফিরদের উপর ক্ষতার অধিকারী রহিয়াছেন। অনুর্রপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

## 

'ইহা এই জন্যে বে, আল্মাহ ইম্ম করিলে উহাদিগকে শাঙ্তি দিতে পারিত্ন, কিষ্ুু তিনি চাহেন তোমাদূর একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্শ করিতে।’


जর্রাৎ ‘কেহ কোন ন্যায়কার্ৰ পচেষ্যা চালাইলে এবং উহার ফলে কোন মসন ঘটিলে সে উহার একটি অং্শ পাইবে।

जর্থাৎ ‘কেহ जনায়য়ার্র্য প্রচেট্টা চালাইলে এবং উহার ফলে কোন অমগল ঘটিলে লে উহার একটি জংশ পাইবে !

এইর্পে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছ্, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা (ন্যায়কার্ম্র) প্রচেষ্টা চালাও; উহার কারণণ পুরক্থৃ হইব্র। আল্নাহ তাঁার নবীর মুখে বে বিধান চাহেন, প্রান করেন।

মুজাহিদ ইব্ন জাবিন (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত কোনো এক ব্যক্তির জন্যে অপর কোন ব্যক্তির সুপার্রিশ করা সশ্পক্কে নাযিল হইয়াছে।
 করে) বनिয়াছেন এবং তিনি সুপারিশকারী ব্যক্তি তাহার নেক সুপারিশ বা বদ সুপারিশের কারণেই নেকী বা বদী প্রাণ্ত


इযরত ইব্ন जাব্মাস (রা), আা, আাতিয়া, কাতাদা ও মাতার আন-ওয়াররাক বলিয়াছেন : مقيت অর্থ রকकক, পরিব্যাপক।

মুজাহি (র) বলিয়াছেন : উহার় অর্থ সাক্ষী, প্রত্ক্ষকার্রী। মুজাহিদ (র) হইতে উহার ‘হিসাব গ্ণণকারী’ অর্থও বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইবৃন যুবায়র, সুদী ও ইবৃন যায়দ (র) বলিয়াছ্ন ঃ উহার অর্থ ক্ষমতাবান, শক্তিষর, পরার্রমশানী।


 হযরত जাবদুল্बাহ ইবৃন রাওয়াহা (রা)-এর নিকট-
-এই অায়াত্র তাৎপর্ব জিঞ্sাসা করিরেনে তিনি বনেন,


অতঃপ্র জাল্লাহ ত'আানা ছিয়াশি নম্বর আয়াতে বলিতেছেন, 'যথন কোন মুসনমান তোমাদিগকে সালাম প্রদান করে, ঢখন তোমরা ঢাহাকে তাহার প্রদত সালামের চাইতে উৎকৃষ্টতর जথবা উহার সমতুন্য সালাম প্রদান করো।' উeকৃষ্টতর সালাম প্রদান মুস্তাহাব এবং সমতুলা সালাম প্রদান ফ্র্।

ইমাম ইব্ন জারীীর (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা জননৈক ব্যক্তি নবী কর্রীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহাক্কে বলিল-_السلام عليك يا (হে जান্মাহর র্রাসূন! আপনার প্রতি শাভ্তি বর্ষিত হউক)। তদুত্তরে তিনি
 इউক)। जতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন কর্রিয়া বনিল- السـلام عليلك يـا رسـول اللـه (
 প্রিও শাত্তি, जাল্লাহর রহমত এবং তাঁার ব্রকত বর্ষিত হউক)। অতঃপর আরেক ব্যক্তি आগমন কর্রিয়া বলিল, السلام عليك يا رسول الله ورحمـة الله وبركاته (হে आল্gাহর রাসূন! आপনার খ্রতি শাা্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাহার বরকত বর্ষিত হউক্)। তিনি বলিলেন
 আপनার জন্যে উৎসর্গীত হউক! অমুক, জমুক ও आম্মি आপনার নিকট आগমন করিয়া आপনাকে সাनাম প্রদান করিয়াছি। কিষ্ু আমার প্রদানে বে বিষয় উন্নেখ কর্রিয়াছেন, তাহাদের সালামের উত্তর প্রদানে উহা অপেশ্প অধিকতর বিষয় উল্নেখ করিয়া সালামের উত্তর কর্রিয়াছেন। নবী (সা) বলিলেন, ঢুমি তো আমার জন্যে কিছ্ֵই রাখিয়া দাও নাই। আান্লাহ ज'জালা বनिয়াছ్ন :

 অথবা উহার ঢুল্য দু'凶া প্রদান কর্রে।’ আমি তোমাকে তোমা কর্ত্ণক প্রদত্ত সালাম্মে তুল্য সাनाম প্রদান কন্রিয়াছি।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) উপরিট্ত হাদীসটি মুতাল্মাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বनिয়াছেন : ইমাম তিন্মমিযী (র).......হিশাম ইব্ন লাহেক হইতে বর্ণনা করেন বে, উभরোক্ত সনদে ইমাম ইব্ন জাবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীস অনুส্রপতাবে উল্লেiv করিয়াছছন। ইมাম जাূ̨ বকর ইবৃন মারদূব্য়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়ছছন। তিনি বনিয়াছছন ঃ হিশাম

 উপরিউক্ত সনদদ ইমাম जাবূ বকর ইব্ন মারদূবিয়া উক্ত হাদীস অনুক্রপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি : ‘মুসনাদ' নামক হাদীস সংকলনে উপরিউক্ত হাদীস आামি দেথি নাই। जাল্ধাহই সর্বশ্ষষ্ঠ জ্ঞান ।

ঊপর্রেক হাদীস দ্বারা প্র্াণিত হয় বে, সালাশের আদান-্পদানে-
السلام عليكـم ورحمـة الله وبـركاته
 (সা) निक়़्र উহা প্রয়াপ করিত্তে।

ইমাম অাহমদ (র)......ইমরান ইব্न হ্সায়ন (রা) হইতে বর্ণান করেন ঃ জনৈকক ব্য心্তি
 বর্ষিত ইউক!' তিনি তাহাকে তাহার সালাম্রে উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, দশাি নেকী পাইলে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন কর্যিয়া বলিল, ‘হে আল্লাহর
 উত্রু র্রদান কর্রিলেন। লোকটি বিিলে তিনি বলিলেন, বিশটি নেকী পাইলে। অতঃপর আরেক ব্যত্তি আগমন কর্রিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসৃন! আপনার প্রতি শাঙ্তি, আল্লাহর রহমত এবং ঢাহার ব্রকচ বর্ষিত হউक।' তিনি ঢাহাকে তাহার সানাম্মের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বনিলেন, ত্রিশটি নেকী পাইলে।

ইমাম জাবূ দাউদ (র) উপরিউক্ত হাদীস মুহাপ্মাদ ইব্ন কাছীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম বায়্যার (র)-ও উহা উপর্রাক্ত রাবী হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। সাनাম সম্ধক্ধ হযরত জাবূ সাঔদ (রা), হযরত আানী (রা) এবং হযরত সাহন ইবৃন হানীফ (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কায়याর (র) মत्र্য্য করিয়াছ্ছন, ঊপরোল্লেথিত হাদীস নবী ক্রীম (সা) হইতে খকাধিক সনদদ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উপরিউত্ত
 হাদীস বা হাসান-গর্রীব হাদীস নাম্ম আখ্যায়িত করিয়াড়েন।

ইবৃন জাূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইব্ন আাক্রাস (রা) বলেন : অাল্লাহর ব্য কোন বান্দ, এমনকি কোন অগ্নি পৃজারীও তোমাকে সানাম প্রদান করিলে তাহাকে তাহার সানামের উত্তর প্রদান করিচে। কারণ আল্লাহ ত'জালা বলিয়াছ্ন :

> فَحِيُوْا بِاَخْسْنَ مِنْهَا آَوْ ردُوُهْهَا

আয়াতে কিক্রপ ব্যক্তির সানামের উত্তর প্রদান করিতে হইবে, নির্দিষ্ঠ ও সীমাব্ধ কর্রিয়া দেওয়া হয় নাই বিধায় বে কোন ব্যক্তিকেই তাহার সানামের উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

কাতাদ (র) বলেন ः


जर्थाৎ মুসলিম ব্যক্তিকে তাহার সাनাম অপেক্ণা উৎকৃষ্টতর সালাম প্রদান করো। আর آَّ
 হাদীস দ্যারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনো মুসলিম যদি শরীীআত কর্ত্ৰক প্রবর্তিত সর্বোচ স্তরের সালাম ঋদান করে, তবে তাহাকে ঢাহার সালামের তুল্য সালাম প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্র যুসলিমকেই তে সমতুল্য সালাম দিতে বলা হইয়াত্।
 নাई। তাহারা প্রশম সালাম প্রান করিলে তাহাদিকে তাহাদের সালাম অপেশ্মা উৎকৃষ্টর সালাম নহে; বরং উহার তুন্যা সালাম প্রদান কর্তিতে হইবে। কারণ হ্যরত ইব্ন উমর (রা) ইইতে বুথায়ী ও মুসলিম কর্ত্থক বর্ণিত হাদীসে বলা হইচেছে : নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন : "ইয়াহূদীণণ তোমাদিগকে সানাম প্রদান কর্রিলে তাহার্যা অবশ্য বनিয়া থাকে السام عليكم ‘তোমাদের উপর মৃহ্যু নাयিন হউক।’ তদুত্তরে তোমর্রা বলিবে, وعليك অর্থাৎ ‘তোমার উপネ®!
 বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাকে তোমরা প্রথমে সালাম প্রদান কর্রিবে না। তাহাদের সহিত পてথ তোমাদের সাক্ষাত হইলে ঢাহাদিগকে রাস্তার সংকীর্ণতম অশশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিবে।

সুফিয়ান সাওীী (র) জননক ব্যক্তির সৃত্রে হাসান বসরী (র) इইচে বর্ণনা করেন ঃ সালাম প্রদান মুস্তাহাব ও সানামের উত্তু প্রদান ফ্র্র।

আলিমগণণর সর্বস্যত অভিমত্ও এই থে, সালামের উত্তর প্রদান ওয়াজিব। কেহ সাनামের উত্তর প্রদান না করিলে সে ওনাহগার হইবে। কারণ সে উহা দ্যারা জাল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে।

ইমম জাবূ দাঊদ (র) কর্ত্ক হयরতত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীলে আছে :
 সু'মিন না হইলে জান্নাত্ প্রবেশ করিচে পারিবে না জার পরশ্পরকে তাল্লো না বাসিলে মু’মিন
 তোমাদ্র পরশ্পর্রের মধ্বে ভালোবাসা আসিবে ? তোমরা পর্পশ্পরের মধ্যে সানাহ্যে বহৃন প্রসার ঘটট।
 করিতেছেন :

আয়াতের এই অংশ উহার পরবর্ত নিম্নোক্ত অংণশর জন্যে পর্রোকাবে শপথ হিসাবে কাজ করিতেছে :




 মান্ষকে একই স্থনে একত্রিত কর্রিয়া প্রতেক আমলকারীকে তাহার আমলের অনুส্রপ প্রতিফল প্রদান করিব্রে।


অর্থাৎ কথায়, সংবাদে, প্রতিশ্রুতিতে এবং সতর্কীকরণে আল্মাহ তা‘আলা অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কেহই নাই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক প্রভু নাই।








(91)



 यাহাকে পথషষ্ হইতে দেন তোমরা কি ঢাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও ? আার আাল্লাহ কাহাকেও পথ্রষ্ঠ করিন্রে ঢুমি তাহার জন্য কষনও কোন পथ পাইবে না।"
৮৯. "অাহায়া ইহাই কামনা করে বে, ঢাহারা বেইর্রপ সত্য প্রত্যাখ্যান কর্রিয়াছে, ঢোররাও সেইর্রপ সত্য প্রত্যাখ্যান কর, যাহাত তোমর্木া ঢাহাদের সমান হইয়া यাও।
 করিও না। यদি ঢাহার্যা ফিন্রিয়া যায়, তবে ঢাহাদিগকে বেখানে পাইবে c্rোন্র কর্রিবে ও হত্যা কর্রিবে এবং ঢাহাদ্দর মধ্য হইতে কাহাকেও বক্গী বা সহায়কক্রপপ «হণ করিভ্বে না।"
৯০. "বিন্ু ঢाহাদিগকে নহে, যাহারা এমন এক সশ্প্রদায্যের সহিচ মিनिত হয়,

 কর্রিচে সঙ্হিচিত হয়। আল্লাহ यদি ইচ্মা কর্রিতেন তবে ঢাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্লমতা

দিতেন ও ঢাহারা নিচয়ইই ঢোমাদের সহিত যুদ্ধ কর্রিত। সুত্রাং তাহারা যদি ঢোমাদের নিকট হইঢে সর্রিয়া দাঁড়ায়, ঢোমাদের্র সহিত যুক্ধ না কর্রে এবং তোমাদের নিকট শাত্তি
 প্র রাধ্থে না।"
৯১. "তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সশ্প্রদাক্যের সহিত শাত্তি ঢাহিবে। যখনই ঢাহাদিগকে ফিতনার দিকে আহবান করা হয়, ঢथनই এই বাযাপার্ ঢাহার্রা ঢাহাদের পৃর্রাবস্যায় প্রত্যাবর্তন কর্রে। यদি ঢাহারা তোমাদের निকট শাা্তি প্রস্তাব না দেয় এবং তাহাদ্রে হস্ত সন্বরণ না করে, তবে ঢাহাদিকে ভেখানেই পাইবে গ্েোর কর্রিবে ও হত্যা করিবে। এবе ঢোমাদিগকে ঢাহাদের বিক্কৃদ্ধে শক্তি প্রয়োগেন্ন সুশ্পষ্ট অধিকার খদান কর্রিলাম।"

ঢাফসীর ः আলোচ্ত আয়াতে মুনাফিকদদের বিষয়ে মুসলমানদের ন্বিধা-বিভক্তির কারণণ
 তাফ্সীরকারদদর মধ্যে মতভেদ র্হহিয়াছ্। ইমাম আহমদ (র)...... यায়্রদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াহেন ঃ নবী করীী (সা)-এর সহিত ওহুদ যুক্ধে গম்নকারী বাহিনী হইঢে একদল লোক যুক্ধে অংশপ্রহণ না কর্রিয়া ফিনিয়া आসিল। जথচ সাহাবীদ্দর একদল বলিলেন, না। जाহারা তো মু'মিন! ইহাতে आল্øাহ ত'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন :
فَمَا لَكُمْ نِمَ الْمُنْقِقِيْنَ فِنَتَيْنِ إِلى اخر الاية

তখन নবী করীম (সা) বनिলেন, ইহা পবিত্রায়ক। লৌহকারের হাপর যেইহ্রপ লোহার মরিচাকে দূর করিয়া দেয়, লেইর্পপ ইহা অপবিব্রতাকে দূরে ফেলিয়া দেয়া।

ইমম বুখায়ী ও ইমাম মুসনিম (র) উপরিউক্ত হাদীস ৩‘বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
 ওহদের যুক্ধের দিন আবদুদ্ধাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সানূন যুদ্ধে অংশ্যহণ না করিয়া সম্শুণ্ণ মুসলিম বাহিनীর প্রায় जক-তৃতীয়াংশসহ ফিন্রিয়া আসিন। সে তিনশত লোক লইইয়া ফিনিয়া আসায় নবী করীীম (সা)-এর সহিত মাত্র সাতশত সাহাবী রহহিয়া গেলেন।
 মধ্য ইইঢে একদল লোক মুসলমানদের নিকট মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিত। অথচ অন্যদিকে মूসनমনদদর বিক্বৃদ্ধে মুশরিকদিগ্কে সহায়ত প্রদান করিত। একদা তাহারা কোন কার্य ঊপনক্কে মক্কা হইতে বাহিরে পমন কর্রিল। তাহারা বলিল, মুহাম্পদের সহচরগণণর সহিত আমাদের সাক্ষত হইলে তাহাদের পক্ক হইতে আমাদের টীত হইবার কোন কারণ নাই। এদিকে মুসলমানণণ মক্কা হইতে উক্ত লোক্দের বর্রির্গমণণর সং্বাদ পাইবার পর তাহাদ্র जকদল বनिলেন, চলো, কাপুজুমদিগকে হতা করিয়া কেনি। কারণণ, ঢাহারা আমাদের বিক্ত্ধে
 অन্য কিছू বলিলেন। তাহারা ঢো এমন একদল লোক তোমরা বেইই্রপ কলেমা উচারণ করো, সেইক্রপ কলেমাই ঢাহারা উচ্চারণ করে। ঢাহানা হিজরত করে নাই, ৩্যু এই কারণণই কি

কাঘীর——/২৬

তোমরা লোকদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহাদের সম্পদ হস্তগত করিবে ? নবী করীম (সা)-এর সম্মুখেই সাহাবীদের মধ্যে এইর্দপ আলোচনা চলিতেছিল। তিনি কোন দলকেই বাধা দিতেছিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল :


ইমাম ইবৃন আবূ হাতিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, ইকরিমা, মুজাহিদ ও যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরকার হইতে প্রায় অনুরূপ ঘটনাই বর্ণিত রহিয়াছে।।

সাদদ ইব্ন মা‘আযের পুত্র হইতে যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা রটনার ঘটনায় নবী করীম (সা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া মুনফিকদের নেতা আবদুল্নাহ ইব্ন উবাইয়ের দৌরাষ্ম্য হইতে বাঁচিবার জন্যে সাহায্য চাহিলে আওস ও খায়রাজ -মুসলমানদের এই দুই গোত্রের মধ্যে তাহার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। ইহাতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল। উপরোক্ত বর্ণনার সনদ ‘গরীব’।

আলোচ্য আয়াতের ইহা ছাড়াও অন্যর্রপ শানে নুযূল বর্ণিত হইয়াছে।

অর্থাৎ "আল্মাহ তাহাদিগকে পাপের সহিত ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।’

কাতাদা উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ ‘তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়াছেন।’
সুদ্দী উহার অর্থ করিয়াছেন : 'তাহাদিগকে ত্যমাহ ও পথ凶্রষ্ট করিয়াছেন।' আর Ĺ
 পরিণতিতে।


অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে পথল্রষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্যে হিদায়াতের কোন পথ নাই।’ তাহাদের গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া হিদায়েতের দিকে আসিবার কোন উপায় নাই।

পরবর্তী আয়াতে আল্নাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ মুনাফিকগণ তোমাদের চরম শত্রু ও অমগ্লকামী। এই কারণেই তাহারা চাহে যে, তোমরা ঢাহাদের ন্যায় বিপথগামী হইয়া যাও এবং তোমরা তাহাদেরই দলভুক্ত হ্। তাহারা যেহেতু তোমাদের চরম শক্রু, তাই তাহারা ঈমান আনয়ন পূর্বক আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে বন্ধু বানাইও না।
 यদি তাহারা হিজরত হইততে পরাজ্মুখ হয়।

সুদ্দী (র) উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ यদি তাহারা নিজেদের কুফরী প্রকাশ করে।

जর্থাৎ ‘তাহাদিগকে বব্ধু বানাইও না এবং নিজ্জেদর শর্রুদের বিরুদ্ধে তাহাদের নিকট সাহাय্য চাহিও না।'

जর্থাৎ তোমাদদর সহিত সক্ধিবদ্ধ জাতির আশ্রিত সশ্প্রদাহ্যের ক্ষেত্রে তোমাদের পতি ঊপরিউক্ত বিধান প্রদত্ত হইতেছে না। পক্ষাত্তরে তোমাদের সহিত সক্ধিবদ্ধ জাতির প্রতি বে আচরণ করিতে ঢোমাকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াহ, তাহাদ্র আশ্রিত জাতির প্রতিও সেইক্রপ আচরণ করিতে তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে। সুদী, ইব্ন যায়দ এবং ইব্ন জারীর (র) आয়াতের ঊপরিউউ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছ্নন।

ইব্ন आবূ शাতিম (র)......সুরাকা ইবৃন মালিক আল-মूদলিজী ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে,
 জয়লাভ কর্রিবার পর এবং চতু্্লার্ব্বের লোকজন ইসলাম গ্রণ করিবার পর আমি জানিতে পার্রিলাম ভে, তিনি খালিদ ইব্ন ওয়াनীদদর নেত্ত্ধ একটি মুসলিম বাiহিনী আমার গোত্র বনী যুদলিজ-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে যাইতেছেন। জামি নবী করীী (সা)-এর নিকট আসিয়া বनिলাম, आপনার প্রতি आমার দান ও টপকার্রের কথা জাপনাকে শ্শনণ করাইয়া দিতেছি। সাহাবীগণ আমাকে বলিল, চूপ কর। র্রাসূন (সা) ঢাহাদিগকে বলিলেন', তাহাকে বলিতে দাও। অতঃপর আমাকে বनিলেন, ঢুমি কি বनিতে চাও, তাহা বলো। আমি বলিলাম, আমি জানিতে পার্যিয়াছ, আপনি আমার গোত্রের বিরুদ্ধে সামর্রিক অভিযান চালাইতে যাইত্ছেন। আমি চাই,
 ইসनাম গ্রহণ করিবে। কুয়ায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ না কর্রিলেও আর্পৃনি আমার গোৰ্রে উপর आক্রমণ চালাইবেন না। ইহা খनिয়া নবী ক্রীম (সা) ঋালিদ ইব্ন ওয়াनীদদর হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, তাহার সন্সে গমন কর্রিয়া লে বে চূক্তি সস্পাদন করিতে চাহিত্তে, তাহা
 করিলেন ভ্, আমার গোত্র নবী করীী (সা)-এর বির্রুক্ধে কাহাকেও সামর্রিক সহায়তা প্রদান করিবে না। जার কুরায়শ গোত্র ইসলাম প্রহণ করিলে ঢাহারাও ইসলাম গ্গহণ করিবে। এই घটনা উপলক্কে নিম্নের আয়াত নাযিন হইল :

আল্লামা ইব্ন মারদুবিয়া হা্মাদ ইব্ন সানমার সনদদ উপরিউক? হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছছন। তবে তিনি হাদীলের শেষাশশ এইর্ৰপে বর্ণনা করেন বে, সুরাকা ইবৃন মালিক বলেন, ইহাত়ত আাল্লাহ ত'অালা निল্জে আয়াত নাयিল করিলেন :


ফनত নবী করীম (সা)-এর সহিত সক্ধিবদ্ধ টপরিউক্ত গোত্রের সহিত যাহারা সক্ষিবব্ধ হইত, তাহারাও উক্ত গোত্রের ন্যায় উল্লেখিত সধ্ধির সুবিধা ভোগ করিত। আল্লামা ইবৃন गারদুবিয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উপরিউক্乛 घটনা উপলক্ষে বে আয়াত নাযিন হইবার কথা উল্লেথিত হইয়াছে, ঢাহাই ঘটনার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় উল্লেখিত হইয়াছে ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যাহারা কুরায়শ গোত্রের সহিত চূক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিত, তাহাদের জন্যেও কুরায়শ ও মুসলমান উভয় পক্ষ হইতে নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকিंত। তেমনি যাহারা মুসলমানদের সহিত সক্ধিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিত, তাহাদের জন্যেও মুসলমান ও কুরাইশ উভয় পক্ষ হইতে নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

—এই আয়াত নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে :


যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষিদ্ধ, ঢাহাদের আরেক শ্রেণীর পরিচয় প্রদান প্রজ্গে আল্ধাহ তাআালা অতঃপর বলিতেছেন :

অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে; কিন্তু তাহাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে না। পক্ষন্তরে তোমাদের পক্ষ হইয়া তাহাদের নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহারা মূলত পক্ষেও নহে, বিপক্কেও নহে। এইর্পপ লোকদের বিরুদ্ধেও তোমরা যুদ্ধ করিও না।

অর্থ! ‘তোমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা এই যে, তিনি এই সকল লোককে তোমাদের ক্ষেত্রে নিবৃত্ত, সংযত ও অপ্রস্তুত রাখিয়াছেন।'
 عَيْهْ سَبْيْلًا
जর্থাৎ 'তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিলে এবং তোমাদের নিকট সঞ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অধিকার তোমাদের নাই।'

বদরের যুদ্ধে কুরায়শ গোত্রের অন্তর্গত বনূ হাশিম উপগোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মুশরিক বাহিনীর সহিত শামিল ছিল। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও ইহাদের মন যুদ্ধ করিতে চাহিত না। হযরত আব্বাস (রা) যিনি তখনও মুসলমান হন নাই, তিনি এই শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ষুক্ত ছিলেন। এই কারণেই নবী করীম (সা) উক্ত যুক্ধে হযরত আব্বাস (রা)-কে হত্যা না করিয়া বন্দী করিতে মুসলিম বাহিনীকে আদেশ দিয়াছিলেন। আয়াতে ঐই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য শেশোক্ত আয়াতে আরেক শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইতেছে। বাহ়ত তাহারা ইহার পূর্ববর্তী আয়াতের শেষোক্ত শ্রেণীর অনুক্প আচরণ করিনেও ইহাদের অন্তর উহাদের অন্তরের ন্যায় কপটতামুক্ত নহে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক শ্রেণী। মুসলমানগণ হইতে

নিজেদের জান-মালের এবং সন্তান-সস্ততির নিরাপত্তা লাভ করিবার মানলে ইহারা নবী কনীী (সা), ইসলাম এবং সাহাবীগণণর প্রতি ল্ৗীিিক জালবাসা দেখাইত। অথচ ভিতরে ভিত্রে কাফির্রদের সহিত ইহাদের মাখামাথি থাকিত। কাফির্রণণ যাহাদিগকে উপাসনা করে, কাফিস্রদ্র নিকট হইতে নিরাপত্রা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা তাহাদিগের উপাসনা করিত।
 বनिয়াহেন :

উক্ত্রপ কপটদ্দর সমক্ধে আলোচ্য আয়াতে তিনি বলিতেছেন :

অর্থাৎ ‘ইহারা যখনই কোনর্রপ অশাত্তিমৃলক তৎপরততার সুযোগ পায়, তখনই উशাতে মনেপ্রাণ লিষ হইয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন : এখানে
মুজাহিদ (র) হইতে ইবৃন্ন জंরীীর (র) বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য এায়াত মক্কার একদল अधिবাসী সম্ধক্ধে নাযিল হইয়াছে। ইহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া দাবি করিত, आমরা মুসনমান হইয়া গিয়াছি। অথচ কুয়ায়শ গোত্রের মুশরিকদের নিকট প্রত্যাবর্ত্ করিয়া มূর্তিপুজায় নিবেদিতथাণ হইয়া यাইত। এইহ্রপ কপট আচরণের ঘারা তাহারা মুসলিম ও সুশরিক উভয় কূলে নিরাপদ থাকিতে চাহিত। ইহারা সক্কিতে আবদ্ধ না হইলে ইহাদিগকে হত্যা করিতে নির্দেশ প্রদান প্রসল্পে জাল্gাহ তাজালা বলিতেছেন :

जর্থাৎ 'তাহারা তোমাদের সহিত সক্ধিতে আাব্ধ ইইতে না চাহিলে অবং যুদ্ধ ইইতে নিবৃত্ত ও निরत্ না হইলে ঢাহদিগকে বন্দী কর এবং ঢাহাদিগকে বেখান পাও হত্যা কর। তাহাদের বির্তাক্ধে যুদ্ধ করিতে তোমাদিগকে আমি স্পষ্ট অধিকার প্রদান করিতেছি।’

## 







৯২. "কোন মু’মিনকে হত্যা করা কোন মু’মিনের কাজ নহে, তবে ভুলবশত করিলে উহা স্থতন্র। जার কোন মু'মিনকে ডুলবশত হত্যা করিলে কোন এক মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং ঢাহার পরিজননর্শধে রক্তপণ প্রদান করা বিধ্েেয়, यদি না ঢাহারা কমা করে। यদি লে তোমাদরর শज্রপপঢ্ষ্র লোক হয়, অথচ মু’মিন হয়, তবে একজন মু’মিন ब্লীতদাস মুক্ত কন্রা বিধ্ধে। আার यদি সে এমন এক সস্প্রদায়ডুক্ত হয় याহার সহিত ঢোমরা অभ্গীকারাবদ্গ, তবে তাহার পর্রিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান ও একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধ্ধেয এবং বে সংপতিহীন, লে একাদিক্ৰ্ম দুই মাস সিয়াম পানন করিবে। তওবার জন্যে

৯৩. "কেহ ইচ্মাকৃতভাবে কোন যু"মিনকে হত্যা কর্রিলে তাহার শাষ্তি জাহান্নাম;
 করিবেন এবং ঢাহার জন্যে মহাশাঙ্ßি প্রৃ্তুত রাধিবেন।"
 তাহার ভ্রাত্ অপর মু’মিনকে হত্যা করার কোন অধিকার নাই। তবে অনিচ্ছকৃত্তবে এইই্রপ

 রरহয়াছহः
مـن البيض لم تـطـن بـعيدا ولم تـطأ-
على الارض الار يط برد مـرحل
‘কারুকার্य খচিত শীতের চাদরসমূহ ব্যতীত কোন তরারারিই দূর্রে যাত্রা করিল না এবং কোন জনপদও পরির্রমণ করিন না।

 (সা) বলিয়াছেন : ‘বে মুসলিম সাক্ষ্য দেয়, जাল্লাহ ভিন্ন অन্য কোন মাবৃদ নাই; আরও সাক্ষ্য দেয়, অামি আা্মাহ্র রাসূল, তিনটি কারণণর একটি কারণ ব্যতীত এইর্রপ মুসলিমকে হত্যা করা হানান নহহ : ১. লে অপর কাহাকেও হত্যা করিলে; ২. সে বিবাহিত অবস্থা় ব্যি়িচার করিলে এবং ৩. লে ইসनাম ত্যাগ কর্রিয়া উম্থত হইতে বিম্ফ্নি হইলে।

উল্লেখিত কারণণ্রc্যের কোন একটি কারণ घটিলেও রাঁ্ট্র প্রধান বা তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অन্য কেছ তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। ওצু রাধ্ট্য প্রধান অথবা ঢাহার প্রতিনিধির উপরই এই হত্যার প্রিকারের দায়িত্ণ অর্পিত রহিয়াছে।

आালোচ্য অায়াতের শানে নুযূল সম্থc্ধে ঢাফসীরকারগণণর মধ্ধ্য মতडেদ রহিয়াছে। মুজাহিদ সহ বহ সংখ্যক মুফাসৃসির বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত আবৃ জাহেলের বৈপিচ্রের্য় ভ্রাতা আইয়াশ ইবৃন জাবূ রবী'অ সম্থc্ধে নাযিন হইয়াছছ। উতয় এ্রাতার মাতার নাম আসমা বিনতে মাখরামা। হযরত অাইয়াশ (রা)-এর ইসলাম গহণ করিবার ফলে তাঁহার ভ্রাতাসহ হারিস ইব্ন ইয়াयীদ আল-গামেদী নামক জনৈক ব্যাত্তি তাঁার উপর নির্যাতন চালাইয়াছিন। এই

কারণে হযরত আইয়াশ (রা)-এর মনে হারিসের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প লুক্কাইত ছিল। অতঃপর এক সময়ে হারিস ইসলাম গ্রহণ পূর্বক হিজরত করিলেন। হযরত আইয়াশ (রা) ইহা জানিতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন হারিসের প্রতি তাঁার দৃষ্টি পড়িন। তিনি তাহাকে তাহার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারী মনে করিয়া হত্যা করিলেন। ইহাতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ দারদা (রা) সম্ব<্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা জনৈক কাফিরকে তিনি হত্যা'; করিতে উদ্যত হইলে সে কলেমা পাঠ করিল। তथাপি তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বিবৃত হইলে হযরত আবূ দারদা (রা) বলিলেন, সে ব্যক্তি ুধু জান বাঁচাইবার জন্যেই কলেমা পাঠ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহার ऊ্পপিও চিরিয়া দেখিয়াছিলে ? অবশ্য সহীহ হাদীসে উপরিউক্ত ঘটনা হযরত আবূ দারদা (রা) ভিন্ন অন্য সাহাবী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে :


অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যায় দুইটি কার্য ওয়াজিব। প্রথমটি হইতেছে কাফফারা বা গুনাহ মাফের জন্যে হত্যাকারীর করণীয় কার্य। ইহা এই জন্যে যে, অনিচ্ছায় হইনেও হত্যাকারী মহাপাতকের কার্य সংঘটন করে। কাফফারায় একটি মুমিন গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। কাফির গোলাম আযাদ করিলে কাফফারা আদায় হইবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)......হयরত ইব্ন আব্বাস (রা), শাবী, ইবุরাiীম নাখঈ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ কাফ্যারার গোলামকে ঈমানের তাৎপর্য বুঝিয়া উহা অন্তরে গ্রহণ করিবার মতো বুদ্ধির অধিকারী হইতে হইবে। অবুঝ কিংবা অপ্রাপ্ত বয়ক্ক গোলাম হইলে চলিবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আমার পিতার নিকট রক্ষিত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, হিসাবে আযাদ করিবার গোলাম শিখ্য হইলে চলিবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর্রের অভিমত এই যে, কাফফারার গোলাম মুসলিম মাতপিতার সন্তান হইলে উহাতে চলিবে, নতুবা নহে i

অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই বে, প্রাপ্তবয়স্ক হোক আর না হোক, মুসলিম ইইলেই চলিবে।

ইমাম আহমদ (র)...... জনৈক আনসার সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আনসার সাহাবী বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট একটি কৃষ্ণকায় দাসী উপস্থিত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটি দাস কিংবা দাসীকে আযাদ করিয়া দেওয়া আমার উপর ফরয হইয়া রহিয়াছে। আপনি এই দাসীটিকে মু’মিনা মনে করিলে আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিব। রাসূলুল্মাহ (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ডিন্ন অन্য কোন মাবূদ নাই ? সে বলিল, হ্যা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য

দাও યে, আমি জাল্লাহ্, রাসৃল ? সে বলিল, হুা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি মৃত্যুর পর পুনর্থানে বিশ্ধাস কর ? সে বলিন, হ্যা। র্রাসূনুন্ধাহ (সা) আনসার সাহাীকে বলিলেন, তাহাক্ আযাদ কর্রিয়া দাও।

ঊপরিউক্ত হাদীলের সনদ সহীহ। বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অজ্ঞাত থাকায় অক্ষেত্রে কোন কতি নাই।

ইমাম মানিক, ইমাম শাফিদ্দ, ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ (র)......মু'জাবিয়া ইব্ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, মু‘আবিয়া ইবৃন হাকাম (রা) বলেন ঃ তিনি রারাসূন্बাহ (সা)-এর নিকট উক্ত কৃষ্ককায় দাসীটি লইয়া আসিলে রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কোথায় আছেন ? সে বলিল, আকাশে আছেন। তিনি
 মু অাবিয়া ইব্ন হাকাম (রা)-কে বলিলেন, ঢাহাকে আযাদ করিয়া দাও। কারণ, লে মু'মিনা।

जনিচ্ছাকৃত হত্যায় দিতীয় ওয়াজিব কার্य হইত্ছে নিহত ব্যক্তির পরিজনদিগকে দেয় ‘দিয়াত’ বা जার্থিক wতিপৃরণ। উহা অাহাদের जাপনজন হারাইবার কতিপুরণ হিসাবে जাহািগকে প্রদান করিতে হইবে। উপরিউক্ত ‘দিয়াত’ (একশত উট) পাঁচ વ্রেণীর উট দ্ঘারা দিতে হয়। ইমাম आহযদসহ ‘সুনান’-এর সংকলকগণ উপরিউত্ত মর্ম্ বর্ণনা কর্র্য়াছ্ন।

ইমাম আহমদ (র)......णাহারা হযরুত ইবৃন মাসউদ (র্রা) হইতে বর্ণনা করেন a নবी কর্রীম (সা) অनिচ्ছকৃত হত্যার দিয়াত অইর্পপ নির্ধারণ কর্য়য়া দিয়াছেন ঃ ১. বিশঢি দুই বৎসর বয়্রেের উটনী; ২. বিশটি দুই ধеসর্রের উট; ৩. বিশটি তিন বৎসরের উটনী; ৪. বিশটি পাচচ
 ঊট ঞ্রদানের ফায়সালা দিয়াছ্ন।

ইমাম তির্রমিযী (র) মন্তব্য কর্রিয়াছেন, উপরিউক্ত হাদীস, উপরিউক্ত সনদ্দ ভিন্ন অন্য


উপরিউক্ত হাদীস হযরত আাবদুল্না (রা), एযরত আাী (রা) এবং এক্দল সাহাবী হইতে ‘মাওকৃফ হাদী>’ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছহ।

কেহ কেহ বলেন ঃ চার শ্রেণীর উট দ্যারা দিয়াত প্রদান করিতে হইবে।
দিয়াত হত্যাকার্রীর সশ্পত্তি হইতে আদায় করা যাইবে না, বরং উহা তাহাদ্র জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সস্পত্তি হইতে আদায় করিতে হইবে। ইমাম শাফিফ্দ (র) বলিয়াছেন, রাসুলুল্মাহ (সা) জ্ঞাতি ও ব্বজনণণর সশ্পত্তি হইতে দিয়াত আদায় কর্রিবার ফায়়ালা ভিন্ন অন্য কোন ফায়সানা দিয়াহেন বनिয়া আমার জানা নাই এবং এতদসস্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস বিশিষ্ট সাহাীী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম শাফিস্দি (র) যাহ বলিয়াছেন, তাহা একাধিক হাদীস ছারা প্রমাণিত হইয়াছে। বেমন বুথারী ও মুসলিম শরীতফए হ্যরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছছ : একদা হ্যা|়্েল গোত্রের দুই মহিলা মারামারি কর্রিয়া একজন অারেকজনকে’ পাথরের আघাতে হত্যা করিল।


নিকট মোকদ্দমা নইইয়া গেন। তিনি রায় দিলেন, নিহত মহিিাটির নিহত জ্র্ণঢির পরিবর্তে «কটি দাস বা দাসী যুক্ত করিয়া দিতে হইবে। হত্যাকার্রিণী মহিলার জাতিগণ দিয়াত দিবে।

উপরিটক হাদীস দ্রান ইহাও প্রমাণিত হয় বে, সশ্পৃর অনিচ্মকৃত হত্যায় ব্যক্রপ দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব, ইচ্মাকৃত আক্রমণে অনিচ্মকৃত হত্যায়ও লেইর্রপ দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে শেষোক্ত প্রকারের হত্যার দিয়াত তিন শ্রেণীর উট দ্বারা দিতে হয়। কারণ ইম্ঘাকৃত হত্যার সহিত অইহ্রপ হত্যার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বুथারী শরী<ফ হयরত আবদूন্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে वে, একদা
 একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। इयরত খালিদ তাহাদিগকক ইসলাম গ্হণ করিতে আহ্নান জানাইলেন। ঢाহারা آسْتَنْ (আমরা ইসলাম গহণ করিলাম) বলিবার পরিবর্তে বলিল,
 नাগিলেন। এই সং্বাদ রাসূলূম্মাহ (সা)-এর নিকট প্পীছিলে তিনি হাত ঢুলিয়া অাল্লাহুর নিকট প্রর্থনা করিলেন, আায় আল্মাহ! খালিদ যাহা করিয়াহ, তৎস্বক্ধে তোমার নিকট আমি নিজের অসন্তোষ ও দায়মুক্তি প্রকাশ করিতেছি। অতঃপ্পর তিনি হৃযরত আनী (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করিলেন। হযরত আनो (রা) নিহত ব্যক্তিদ্দের দিয়াত এবং সংশ্মিষ্ট গোত্রের লোকদের বিনষ্ঠ মালামালের এমনকি তাহাদের কুকুরের পানাহররের জন্যে ব্যবशার্য পাত্ররও কতিপৃরণ প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্ঘারা ইহাও প্রমাণিত হয় বে, রাষ্ট্র প্রধান বা তাহার প্রতিনিষির ভাাত্তির ফ্তিপূর বায়ুলমাল (সরকারী কোষাগার) হইতে প্রদান করিতে হইবে।

অর্থাৎ ‘দিয়াতের প্রাপকগণ উহার দাবি ত্যাগ করিল্লে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব থাকিবে না।’

जর্থাৎ মু’মিন হইলে এবং তাহার অভিভাবক ও পরিজননর্গ जটেসলামী র্ञাষ্ট্রের কাফির্র নাগরিক হইলে কোন দিয়াত তাহাদের প্রাপ্য হইবে না। তবে একটি মু’মিন দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়া হত্যাকারীর উপ্র ওয়াজিব হইবে।


जর্থাৎ निহত ব্যক্ত্রিন जভিতাবকবর্গ ইসলামী রাক্ট্রের অমুসলিম নাগরিক অথবা ইসলামী রাঙ্ট্রের সহিত সন্ধিবদ্ধ রাঙ্ট্রের নাগরিক হইলে ঢাহারা দিয়াত পাইবে। এইজ্রপ অবস্থায় নিহত ব্যক্তি মু'মিন হইলে ঢাহার পৃর্ণ দিয়াত পাইবে। পক্শান্তরে সে কাফির্র হইলে এক্দন ফকীহর মতে তাহারা পুর্ণ দিয়াত এবং কাহারও কাহারও মতে অর্ধ্রে দিয়াত এবং কাহারও মতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত পাইবে। টপর্রোত্ত অবস্থায় একটি মুমিন দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়া হত্যাকরীীর প্রতি ওয়াজিব।

কাঘীর-ण/२9

অর্থাৎ মু’মিন দাস-দাসী না থাকিলে অবিরাম ও অব্যাহতভাবে দুই মাস রোযা রাখিতে ইইবে। রোগ-ব্যধি অথবা হায়েয-নিফাসের কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে দুই মাস রোযা রাথিবার মধ্যে ছেদ ঘটিলে পুনরায় রোযা রাখা আরশ্ভ করিতে হইবে। সফরের কারণে উক্ত রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটানো যাইবে কিনা সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বনেন, সফরের অবস্থায় উপরোক্ত রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটানো যাইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত অবস্থায় উহাতে ছেদ ঘটানো যাইবে না।


অর্থাৎ 'মুক্ত করিবার মত দাস-দাসী পাওয়া না গেলে হত্যাকারীর জন্যে তওবার ব্যবস্থা ইইতেছে উপরিউক্ত নিয়মে রোযা রাখা। কোন ব্যক্তি রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে যিহারের কাফফারার ন্যায় ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলেই চলিবে কি-না, সে সম্পক্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যিহারের কাফফারায় কাফফারাদাত অবিরাম দুইমাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলেই যেক্রপ চলিবে, এক্ষেত্রেও হত্যাকারী কাফফারাদাতা অবিরাম দুই মাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলে চলিবে। তাহারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত অনুমতি উল্লেখিত না হইবার কারণ এই যে, আলোচ্য ক্ষেত্রটি তিরক্কার ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্র। অথচ মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবার অনুমতি প্রদানের মধ্যে রহিয়াছে শিথিলকরণ ও সহজীকরণের ভাব। সুতরাং এক্ষেত্রে উহার উল্লেখ অসংগত ও বেমানান।

কেহ কেহ বলেন ঃ কাফফারাদাদাতা ব্যক্তি অবিরাম দুই মাস রোযা রাখিতে সমর্থ না ইইলেও মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলে চলিবে না। তাহারা বলেন, এইর্গপ বিধান থাকিলে আয়াতে উহা উল্লেখ করা হইত। কারণ, প্রয়োজনের কালে প্রয়োজনীয় বিধান উল্লেখ না করিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।
وُكَانَ اللَهُ عَاِيْمَا حَكِيْمَا

ইহার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।
পরবর্তী আয়াতত ইচ্ছাকৃতভাবে মু’মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তির প্রতি কঠোর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন রহিয়াছে। কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ। কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত মহাপাপকে শিরকের ন্যায় জঘন্য ও ঘৃণ্য পাপের পাশাপাশি উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা ফুরকানে বলিয়াছেন :
 الاًا بِالْحَقِ"
১. স্ত্রীকে বিশেষ নিয়মে মায়ের সহিত তুলনা দেওয়াকে শরী'আতের পরিভাষায় যিহার বলে।

আর যাহারা আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং আল্মাহ্র নিষিদ্ধকৃত নরহত্যা ন্যায় পথ ছাড়া করে না, তাহারাই আল্লাহ্র বান্দা।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


বিপুল সংখ্যক আয়াত ও হাদীসে উপরোক্তর্রপ হত্যা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মানবতার নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন খুনের বিচার সর্বপ্রথম হইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......হयরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মু’মিন ব্যক্তি খুনের অপরাধে অপরাধী না হওয়া পর্যন্ত নেককাজে দ্রুত সন্মুথে অগ্থসর হইতে থাকে। যখনই সে অন্যায় খুনের অপরাধ সংঘটন করে, তখনই তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

আরেক হাদীস মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবী ধ্ণংস হইয়া যাওয়া আল্পাহ্র নিকট অধিকতর সহনীয়।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী মিলিত হইয়াও यদি একজন মুসলিমকে হত্যা করে, ঢथাপি আল্নাহ তাহাদের সকলকে নিম্নমুখী করিয়া জাহান্নাম্মে নিক্ষেপ করিবেন।

অপর এক হাদীস রহিয়াছে : কোন ব্যক্তি শক্দের একাংশ দিয়াও যদি কোন মুসলিমের হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করে, তবে তাহার কপালে এই ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত কথাটি লিখিত থাকা অবস্থায় সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বিপ্বাস পোষণ করিতেন যে, মু’মিনকে ইচ্ছকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির ঢওবা কবূল হইবে না। বুখারী (র)...... ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবৃল হওয়া সম্পক্কে কূফাবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেযা দিলে আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিয়া এত্দম্পক্কে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াত সর্বশেশে নাযিল ইইয়াছে। ইহা রহিত করার মতো কোন আয়াত কুরআন মজীদে নাই। উক্ত আয়াত এই :

ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম জবূ দাউদ (র)......হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন !
—এই আয়াত অন্য কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয় নাই।
ইব্ন জারীর (র)......আবদুর রহমান ইব্ন আবयা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আবयা বলেন ঃ একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট
—রই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, কোন আয়াত দ্বারাই উহা রহিত হয় নাই। পক্ষান্তরে হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা)


> بِالْحَقَتِ-

এই আয়াত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ‘উহা মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।’
ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট
—এই আয়াত সম্ধক্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ‘কোন ব্যক্তি ইসলামকে এবং উহার বিধানাবলীকে জানিবার ও বুঝিবার পর ইচ্ঘকৃতভাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম এবং তাহার তওবা কবূল হইবে না।’

সাঈদ ইব্ন যুবায়র আরও বলেন, অতঃপর আমি উহা মুজাহিদের নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, ‘কিন্ুু যে ব্যক্তি অনুতণ্ত হয় তাহার কथা স্বতন্ত্র।’

ইব্ন জারীর (র)......সালিম ইব্ন আবুল জাদদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবার পর একদা আমরা তাঁহার নিকট উপন্থিত হইলাম। এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ওহে আবদুদ্মাহ ইব্ন আব্বাস! ইচ্ছকৃতভাবে কোন মু’মিনকে যে হত্যা করে, তাহার সম্বন্ধে जাপনার অভিমত কি ? তিনি বলিলেন :


লোকটি প্রশ্ন করিল, সে ব্যক্তি তওবা করিলে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হইলে ? হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! তাহার আবার তওবা আর হিদায়াত কিসের ? যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রাহিয়াছে, তাঁহার শপথ! আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে 欠ুনিয়াছি : তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! যে ইচ্ছাকৃত্যাবে মু’মিনকে হত্যা করিয়াছে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতে তাহাকে ডান হাতে বা বাম হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া রহমানের আরশের সমুথ উপস্থিত হইবে। নিহত ব্যক্তির রগসমূহ হইতে তখন ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতে থাকিবে। হত্যাকারীকে সে বাম হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া এবং ডান হাতে

তাহার ম্ঠক ধর্রিয়া রাখিয়া বলিবে, হে প্রভু! তাহাকে জিজ্ঞাসা করো, কোন অপরাধ্ধে লে
 जায়াত নাযিল হইবার পর নবী কর্রীম (সা)-এর ইত্তিকাল পর্যত উহা রহিত কর্রিয়া দিবার মত কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। জার নবী কয়ীম (সা)-এর ইত্তিকালের পর কোন দনীল অবতীর্ণ হয় নাई।

ইমাম आহমদ (র)......সালিম ইব্ন आবুন জাদদ হইঢে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈকক ব্যক্তি হয়্রত ইব্ন जাব্বাস (রা)-এর নিকট জাগমন কর্রিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিন, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু’মিন ব্যক্তিকে বে ব্যক্তি হতাঁ করে, তাহার সম্ধক্ধে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলিলেন :

 করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত উश রহহিত কর্রিয়া দিবার মত কোন জয়াত অবতীর্ণ হয় नाई। जার নবী করীী (সা)-এর ইত্তিকালের পর কোন ওযী নাযিল হয় নাই। লোকটি জিख্ঞাসা কর্রিল, সে ব্যক্তি যদি তওবা করে, নেককাজ করে এবং সৎপৰে আলে, তবে ? তিনি বলিলেন, 'তাহার আবার ঢఆবা কিসের ? আমি নবী করীী (সা)-কে বলিতে ধনিয়াছি, তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রুদ্দন কক্রুক! কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি ডান
 হইবে। তাহার রগসমূহ হইতে তথন ফিন্নি দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। লে বলিবে, অহু হে! তোমার বান্দার নিকট জিঙ্ঞাসা করো, কোন্ অপরা九্ সে.ডামাকে হত্যা করিয়াছিন ?

ইবุন মাজাহ ও নাসাঈ (র)......इयরত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছছন। হয়ত ইবৃন আাব্বাস (র্রা) হইতে একাধিক সনদদ উপরিউক্ত হাদীস বর্ণিত इইয়াছ্।

পৃর্বসৃর্রী ভ্যে সকল ফকীহ হযর্ত ইব্ন आাব্মাস (রা)-এর ন্যায় বিশ্ধাস পোষণ করিতেন ভে, ইচ্ছাকৃত্যাবে মু’মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারী ব্যক্তির ঢওবা কবৃল হয় না, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত, হযরতত জাূ হহায়রা, হয়রত আবদূন্बাহ ইবৃন উমর, जাবূ সানমা ইব্ন জবদুর রহমান, উবায়দ ইবৃন উমায়র, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক ইবৃন มুयाহিম। ইমম ইব্ন জাবূ হাতিম (র) তাহাদ্রর উপরিউক্তর্পপ অভিমত বর্ণনা কর্রিয়াছেন।
 जनাত্ম হাদীস হইতেছে এই:
 হযরত আবদ্দুল্बাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার এক হাতে হত্যাকারীর দেহ ও অনা হাতে ঢাহার মষ্তক জড়াইযা ধর্রিয়া উপস্তিত হইবে এবং বলিবে, প্রহু হে! ইহাক্ জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অপরা九ে সে আমাকে হত্যা কর্রিয়াছিল ?' হত্যাকরী ব্যক্তি বলিবে, আমি তাহাকে এই উল্দল্যে হত্তা কর্রিয়াছিলাম বে,

আমার স্ষমত ও পরা|্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ বলিবেন, ক্ষমতা ও পরাত্রুমের অধিকারী আমিই। আরেক নিহত ব্যক্তি ঢাহার হত্যাকারীকে জড়াইয়া ধরিয়া উপস্থিত হইবে। লে বলিবে, প্রভू হে! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অপরাধ্ সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ? হত্যাকারী
 ইইবে। जাল্লাহ বनিবেন, ক্ষমতা ও পরা|্রম তাহার প্রাপ্য নহে। নিহত ব্যক্তির ऊনাহ লইয়া তুমি দোয়ে যাও। অতঃপর, তাহাকে দোয়ে কেনিয়া দেওয়া হইবে। উহার তলদেশে তাহার প্পীহিতে সত্ত্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইরে।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত হাদীস উল্লেথিত রাবী মু তামার ইব্ন সুলায়মান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (ৰ)......इयরতত মুজাবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, নবী করীীম
 মাফ করিরেন। কিষ্ুু কোন ব্যাক্তি কাফির অবস্ছায় মরিলে তাহার কুফরের ওনাহ অথবা কেহ কোন মু'মিনকে ইচ্ছৃকৃত্जাবে হত্যা কর্রিলে উহার ఆনাহ মাফ হইবে না।

ইমাম নাসাঈ (ᄎ) উপর্রাল্লেথিত রাবী সাঝিওয়ান ইব্ন ঈসা হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হयরত অাবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীীম (সা) বनिয়াছেন ঃ প্রত্যেক ওনাহ সষ্ণ্ধু আশা করা যাইতে পারে বে, আা্নাহ ত'আানা উহা মাফ করিয়া দিবেন। কিতু কেহ মুশরিক অবস্शায় মরিলে তাহার শিরকের ఆনাহ অথবা কেহ ইচ্মকৃত্যাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে উক্ত ఆনাহ মাফ হইবে না।

উক্ত হাদীলের ঊপরিিক্ত সনদ অত্তন্ত অপরিচিচ। তবে হযরত যুজাবিয়া (রা) হইতে


ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন উম্র (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, নবী করীীম (সা) বলিয়াছছন : বে ব্যক্তি ইচ্মকৃত্যবে কোন মু’মিন ব্যক্টিকে হত্যা কর্রিল, লে মহান आল্gाহ্র সাথে কুফ্রী কর্রিল।

অবশ্য উক্ত হাদীসটি মুনকার’ হাদীস। উহার সনদ কঠোরভাবে সমানোচিত হইয়াছে।
ইমাম আহমদ (র)...... হ্যাইদ হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন বে, হহাইদ বলেন : এক্দা आবুল जালিয়া आমার ও আমার এক বক্দুর নিকট আগমন কর্যিয়া বলিলেন, ঢোমরা আমার চাইতে অধিকতর নবীন এবং হাদীস ম্যরণণ রাখিবার অধিকতর যোগ্ততর অধিকারী। এই বनिয়া তিনি আমাদিগকে বিশর ইবৃন আসিমের নিকট লইয়া গিয়া অহাকে বলিলেন, ইহাদের নিকট आপনার হাদীসটি বর্ণনা করুন। বিশর বলিলেন, আমার নিকট উকবা ইবৃন মালিক आল-बায়সী বর্ণনা করিয়াছছন বে, একদা নবী কর্রীম (সা) একটি w্মু বাহিনীকে यूদ্ধ্র পাঠাইলেন। তাহারা একটি গোত্রের উপর জাক্রমণ চালাইলে গোত্রের লোকজন পনাইতে লাগিন। মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক পলায়নপর জনৈক শজ্রপা্ষীয় লোককে তরবারি
১. দুইটি পরম্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের একটির সনদ দুর্বল এবং অন্যটির সনদ শক্তিশানী হইলে প্রথম হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়।

হাতে ধরিয়া ফেলিল। লোকটি বলিল, আমি নিশ্ঠয়ই মুসলিম। মুসলিম বাহিনী তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি হত্যাকারী ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। সে উহা জানিতে পারিল। একদা নবী করীম (সা) খুতবা দিতেছিলেন, এমন সময় সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহৃর শপথ! নিহত ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিল, তাহা সে তধু নিহত হইবার হাত হইতে বাঁচিবার জন্যেই বলিয়াছিন। নবী করীম (সা) তাহার ও তাহার দিকের লোকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া খুতবা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। লোকটি তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। নবী করীম (সা) তাহার ও তাহার দিকের লোকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া খুত্বা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। লোকটি স্থির থাকিতে পারিল না। সে তৃতীয়বার পূর্বোক্ত কথা বলিল। এইবার ননবী করীম (সা) তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। চাঁহার পবিত্র মুখমతলে তখন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশমান ছিল। তিনি বলিলেন, মু’মিন ব্যক্তির হত্যাকারীর প্রতি নিশ়্ই আল্মাহ ক্রোধাब্িিত হন। তিনি তিনবার ইহা বলিলেন। ইমাম নাসাঈ উপরিউক্ত রাবী সুলায়মান ইব্ন মুগীরা হইতে উপরিউক্ত উপরোল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই বে, মু’মিনের হত্যাকারীর তওবাও আল্মাহ্র নিকট কবূল হইবে। সে অনুতণ্ত, ভীত ও সংযত ইইয়া নেক আমল করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার বদ আমলসমূহ মার্জনা করিয়া দিয়া তাহাকে নেকী প্রদান করিবেন। আর নিহত ব্যক্তির হক ? হত্যাকারী ঢাহাকে যে অত্যাচার করিয়াছে এবং যন্ত্রণা দিয়াছে, আল্মাহ তাআলা উহার পরিবর্তে তাহাকে ক্ষতিপৃরণমৃলক নি'আমাত দান করিয়া ইত্যাকারীর পক্ষ হইতে তাহাকে দিয়া উহা মাফ করাইয়া নইবেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ


‘আর, (রহমানের প্রিয় বান্দা তাহারা) যাহারা আল্পাহ্র সহিত অন্য কোন মা‘বৃদকে ডাকে না, আন্ধাহ যে মানব প্রাণকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল করিয়াছেন, তাহাকে ন্যায়ানুগ কারণে ব্যতীত অন্য কোন কারণে হত্যা করে না এবং ব্যডিচার করে না। যে ব্যক্তি উহা করে, সে শাস্তি তোগ করিবে; কিয়ামতের দিনে তাহাকে ক্রমবর্ধমান আযাব দেওয়া হইবে। আর সে উহাতে লাঞ্হিত অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করিবে। তবে যাহারা তওবা করে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঔনাহ মার্জনা করিয়া তদস্থলেে নেক আমল স্থাপন করিবেন। আর আল্লাহ তো ফ্মমাশীল, কৃপাপরায়ণ।

উপরিউক্ত আয়াত রহিত হইবার মত নহে। উহাকে রহিত আখ্যা দেওয়া যায় না। আয়াতে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির ঢওবা কবূল হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঢাই কোন ব্যক্তি কাফির থাকাকালে নরহ্্যার অপরাধ করিয়া থাক্লেনে তাহার তুাহ তওবায় মাফ হইবে,

মুসলিম অবস্থায় কেহ নরহত্যার অপরাধ সংঘটন করিলে উহা তওবা দ্বারাও মাফ ইইবে না, আয়াতের এইর্রপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু আলোচ্য-

আয়াতে নির্দিষ্যাবে মু’মিন হতাকারী ব্যজ্তির শাস্তিকে অমার্জনীয় বলা হইয়াছ;; আয়াতের এইই্রপ ব্যাখ্যা দিবার পক্শেও কোন যু心্তি নাই। আল্লাইই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আল্লাহ ত'আলা আারও বলিয়াছেন :

‘বলো, ওহে জামার বান্দাগণ! যাহারা নিজ্েেের উপর জত্যাচর কর্যিয়াছ, ঢোমরা আা্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ ইইও না। আল্লাহ নিচয়ই সর্ব প্রকার্রে ওনাহ ফমা করেন। নিঃসণ্দেহে তিनि ম্মাশীী, কৃপাপার্যণ।'
 ওনাইই বে তওবায় মাফ হয়, আয়াতে ইহ বলা ইইয়াছে। অনাত্র আাল্লাহ তাজালা বলিয়াছেন ঃ

‘‘িরক ব্যততত অন্য বে কোন ওনাহ জাল্লাহ যাহকে চাহেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন।'
 বর্ণনা করিয়াহেন। ব্যাখ্যাধীন আয়াত্রে পূর্বে ও পরে এই সূরায় আাল্লাহ ত'আালা উপরোত্তু আয়াত উন্নেখ কর্রিয়া ঔনাহগার মানুষ্寸ের আশার আলোকে শক্তিশালী কর্রিয়াছেন। আল্লাহই সर्दশ্ষষ্ঠ জ্खानी।
 বর্ণিত রহহিয়াছছ ঃ বনী ইসরাঋল গোচ্রের একটি লোক একশতটি নরহহত্তা সংখটন করিবার পর জটনৈক আলিমমর নিকট জিঞ্ঞাসা করিল, আমার জন্যে কি তওবার সুৰ্যাগ আছছ; উক্ত আলিম উত্তর দিলেন, ঢওবা ও তোমার মধ্যে প্রতিব্ধকতা রহহিয়াছে ? অতঃপ্র উক্ত আলিম ঢাহাকে নগরবিশশবে গমন করত সেখানে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে পরামর্শ দিলেন। লোকটি সেই নগর্রের দিকে চলিন। পথিমধ্যে রহহমেের ফেরেশোগণ তাহার द্রহ কবय কর্রিলেন। এই घট্না



 एযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সা)-কে প্রেরণ কর্রিয়াছেন।
 পৃর্বসূরী একদন ফকীহ বनিয়াছছন ঃ র্জায়াত উল্লেথিত শাস্তি হত্যাকারীর ঐাপ্য; यদি জাল্লাহ ত'জানা ঢাহাকে তাহার প্রাপ্প পূণ শাস্তি প্রদান করেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা সহীহ নহে। যাহা হউক, আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হত্যাকারী ব্যক্তির যোগ্য শাস্তি উহাই, যদি তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শরী আতে বর্ণিত প্রত্যেক শাস্তির ব্যাপারেই উপরিউক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য। বস্তুত মানুষের নেক আমল তাহার পাপের শাস্তিকে তাহার নিকট প্ৗছছিতে অনেক সময়ে বাধা প্রদান করে।

কেছ কেহ বলেন ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণের পাপকে উহার সমপরিমাণের পূণ্য দ্বারা আল্মাহ তা‘আলা বিনষ্ট করিয়া দেন। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ পুণ্যের কারণে তিনি পাপকে মিটাইয়া দেন। সে যাহাই হউক, পাপের শাস্তি সম্পর্কে উক্ত অভিমত এবং অনেকক্ষেত্রে পাপের শাস্তিকে পুণ্যের বাধা প্রদান সম্পর্কিত অভিমত অত্যন্ত যুক্ত্য্যোম। আল্মাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ঢাঁারার সহমতাবলম্বীদের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে মু’মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবে না বিধায় তাহাকে দোযখে যাইতেই হইবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ ও মুফাসসিরের মতে এইর্রপ পাপী ব্যক্তি তওবা না করিলে অথবা তাহার নেক আমলে না পোষাইলে এবং আল্লাহ তাহাকে তাহার প্রাপ্য শাস্তি দিতে চাহিলে তাহাকে দোযথে যাইতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, উপরিউক্ত পাপী ব্যক্তি কতদিন ধরিয়া দোयখের আयাব ভোগ করিবে ? উত্তর এই যে, অনন্তকাল ধরিয়া নহে; বরং বহুকাল ধরিয়া দোযখের আযাব ও শাস্তি ভোগ করিবে। এই বহুকালের অন্ত রহিয়াছে এবং একদিন উহার সমাপ্তি ঘটিবে। আলোচ্য আয়াতে বে خالد শব্দ ব্যবহ্রত হইয়াছে, উহার অর্থ এখানে অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থানকারী হইবে না; বরং এখানে উহার অর্থ হইবে, ‘বহুকাল ধরিয়া অবস্থানকারী।’ সনদের প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক রাবী রহিয়াছেন বিধায় অনিবার্যপ্রপে বিশ্বাস্য একটি মুতাওয়াতার হাদীস হইতেছে এই যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহার হদয়ে সামান্যতম ঈমান রহিয়াছে, সে একদিন না একদিন দোযখ হইতে বাহিরে আসিবে!

প্রশ্ন দেখা দেয়, হযরত মুআবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্নিখিত হাদীসে আছে, প্রত্যেক শুনাহ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্নাহ তা'আলা উহা মাফ করিবেন; কিন্তু কোন ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মরিলে তাহার কুফরের শুনাহ অথবা কেহ কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে উহার তুনাহ মাফ হইবে না। ইহাতে তো নরহত্যার পাপ ক্ষমা না হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাই উক্ত হাদীসের বক্তব্য পৃর্বোল্লেখিত আয়াতের বক্তব্যের বিরোধিতা করিতেছে।

উহার উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীসে দুইটি পাপের উভয়টির একত্রে ফ্ষমা হইবার সষ্ভাবনা বাতিল করা হইয়াছে বটে, কিন্ঠু উহাদের মাত্র একটির ফ্ষমা হইবার সষ্ভাবনা বাতিন হয় নাই। অতঃপর Өধ্রু নরহত্যার পাপ ক্ষমা হইবার সম্তাবনা থাকিয়াই যাইতেছে। ইতোপৃর্বে উল্নেথিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নরহহত্যার পাপ ক্ষমা হইতে পারে। পক্ষান্তরে কুফরের খ্তনাহ মৃত্যুর পর ক্কমা না হইবার বিষয়ে কালামে পাকে বিবৃত ইইয়াছে।

অতঃপর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। উহা এই যে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার হত্যাকারী হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার উদ্দেশ্যে আল্মাহৃর নিকট ফরিয়াদ জানাইবে। অধিকন্তু স্বীয় অপরাধের কারণে অপরাধীর শাস্তি ভোগ

কর্রিবার কथাও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। লেক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ ঢওবা অথবা নেকী ছারা কমা হইয়া গেলে উক্ত হাদীসের কি ইইবে ? উত্তর এই বে, তওবা বা নেকী দ্মারা হত্যার পাপের আাল্লাহ্র হকের দিকটা মাফ হইলেও উহার মানুষ্ের হকের দিকটা থাকিয়া যাইবে। মনুমের এই হকের পরিবর্তে কিয়ামতে তাহাকে অপরাধীর নেকী প্রদান করা হইবে অথবা আল্নাহ
 করিবেন। নরহত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, हूরি, মিথ্যা দোষারোপ ইত্যাদি মানুষের যাবতীয় হক ও পাপ্য সম্থক্ধে ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অই বে, পৃথিবীতে উহার কততপৃৃণ প্রদান সब্বধপর হইলে কতিপৃরণ ব্যতীত তеসপ্পর্কীয় তওবা কবূল হইবে না। যাহার কতিপৃরণ পৃথিবীতে প্রদত হয় নাই, আখিরাতে পৃর্বোল্লেথিত পন্থায় উহার কতিপৃরণ প্রদত ইইবে। যাহা ইউক, পরের হকের দেনাদার ব্যক্তি আথিরাতে তাহার পা৫নাদারকে নিজের নেকী প্রদানের পর তাহার নিকট পর্যাঙ্ট নেকী অবশিষ্ট থাকিলে জাল্মাহ তাহাকে তৎপরিবর্তে জনন্নাতে দাখিল করিবেন। অাল্লাহই সर्বশ্ষষ্ঠ জ্बনनी।

ইচ্ছাক্ত্ভাবে সু’মিনকে হত্যাকান্রী ব্যক্তি সশ্পর্কে পার্থিব বিচার সশ্পর্কীয় নির্দেশও রহিয়াছে। উহা এই বে, নিহত ব্যক্তির আা্্ীীয়-পর্রিজন হত্যাকারীর উপর অধিকার্রাণ্ত ইইবে। जাল্লাহ ত'অাना বলিয়াহেন :

##  <br> كَانْ مْنْمُوْرُا.

‘কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার অভিভাবককে জামি অধিকার প্রদান করি। অতঃপর সে যেন হত্যায় সীমানজ্জন না করে। লে নিষ্ঠই সাহায্য পাইবার ভ্যো্য।’

নিহত ব্যক্তির অण্মীয়-পরিজন হত্যাকারীকে হত্যা করা, তাহাকে w্ষমা করা এবং দিয়াত গহণ করা এই তিনটি ব্যবস্থার বে কোন একটি গ্রহণ করিচে পারে। তবে এক্ষেত্রে দিয়াত অধিকতম ব্যয়সাধ্য। निম্নোত্ তিন শ্রেণীর উট উহার দিয়াত হইবে : ১. চহুর্থ বৎসর্রে
 উট। হত্যাকারীী পতি দাস-দাসী মুক্ করা অথবা অবিরাম দুই মাস রোया রাখা অথবা মাট্জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো এক্ষৰ্রেও ওয়াজিব ইইবে কিনা, লে সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিহ়াছে।

ইমাম শাফিদ্দ ও তাহার সহচরবৃন্দসহ একদন ফকীহ বনেন : এক্ষেণ্রেও উপরিউক্ত কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। आনিচ্ছাকৃত হত্যায় যখন উপরিউক্ত কাফ্ফরারা ওয়াজিব হয়, তখন এc্ষে্রে উহা ওয়াজিব হওয়া জধিকতর যুক্জিসংগত।
 নামায রহিয়া গেলে এবং উহা जাদায় করা তাহার পক্ষ जসাধ্য বা কষসাষ্য হইলে
 ইচ্মাকৃত্ভাবে পরিতক্ত নামাভ্যে পরিবর্তেও সেইন্রপ কাক্ফারা দিবার বিষান রহিয়াছে।
 কাফ্ফারার বিধান থাকা যুক্তিসগ্গত।
 মিথ্যা বলিবার পাপ্র জন্যে ভেক্রপ কাফ্ফারা দিবার বিধান নাই, সেইর্রপ ইম্মাকৃত হত্যার জন্যে কাফ্যারা দিবার বিধান নাই। ইচ্ছাকৃত হত্তা এইন্রপ জघন্য পাপ বে, উল্নেখিত কাফ্যারা উহার মাফ হইবার জন্যে যথেষ্ট নহে।

ইমাম শাফিদ্দ ও তাহার মতাবনন্ধীগণ ইচ্ছাকৃত্ভবে পরিত্যক্ত নামাব্যে পরিবর্তে


 আামাদের নিকট উহার মূল্ নাই।

প্রথমোক্ত অভিমতের ধারকগণ নিস্নোক্ত হাদীস তাহাদ্দর সমর্মনে পেশ কর্রেন :
ইমাম জহমদ (র)...... হयরতত ওয়াসিনা ইব্ন आসকা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন :
 আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ইচ্ঘকৃত্ভাবে নরহত্যা কর্রিয়া নিজের জন্নে) দোयথকে ওয়াজিব কর্রিয়া লইয়াছে। নবী করীী (সা) বলিলেন : সে যেন একটি দাস বা দাসীকে মুক্ত করিয়া দেয়। আাল্লাহ ত'অানা উহার একেকটি অঞ্গে পরিবর্তে তাহার একেকটি অগকে দোযখ হইঢে মুক্তি দিভেন।

ইমাম आহমদ (র)......গারীফ দায়লামী ইইতে বর্ণনা করিয়াছছন ঃ একদ্দা আমরা ওয়াসিলা
 করীম (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীস খনান। তিনি বলিলেন, একদা জমরা आমাদ্দর এক সহচর্রে বিষয় নইয়া নবী কয়ীম (সা)-এর নিকট আসিলাম। সে (অन্যায়ভাবে নর-হण্যা করিয়া) নিজের জন্যে দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছিন। নবী করীম (সা)
 উহার একেকটি অন্েের পরিবৰ্তে তহার অকেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মৃক্তি দিবেন।
 উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা কর্য়াছছন। ইমাম জাবৃ দাউদ (র) কত্ত্ণক বর্ণিত হাদীস হইতেছে এই:

গারীীফ দায়লামী বলেন, এক্দা আমরা ওয়াসিলা ইবৃন आসকা (রা)-এর নিকট গমন

 তোমাদদর কেহ লৌখিকডাবে জা্মাহ্র কালাম তিলাওয়াত করিলেলে লে কি উशাতে কোনজূপ
 চাহিতেছি, যাহা আপনি স্বয় র্রাসূল্ন্রাহ (সা)-এর নিকট হইতে খনিয়াছেন। তখন তিনি বनिলেন, এক্দা আমরা আমাদের জনৈক সহচর্রের বিষয় লইয়া রাসূনুল্লাহ (সা)-এর নিকট

আগমন করিলাম। সে অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিয়া নিজের জন্যে দোযথকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছিল। তিনি বলিলেন ঃ তাহার পক্ষ হইতে তোমরা একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দাও। আল্লাহ তাআআলা উহার একেকটি অক্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

 كِثْيرُغُ

O خَـبْيُرًا
 याँচাই-বাছাই কর্রিও। जার ব্যে ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম দিবে, তাহাকে বলিও না বে, पूমি মু’মিন নও। তোমরা কি পার্থিব জীবনের সুथ-সশ্পদ शুঁজিতেছ ? অথচ আা্মাহ্র কাছে প্রচूর গনীমত র্রহিয়াছে। ইতিপৃর্বে ঢোমরাও ঈমান নুকাইয়াছিলে। অতঃপর জাল্লাহ তোমাদের উপর অনু্্হহ কর্যিয়াছ্ন। ঢাই (乡মান্রে ব্যাপার্র) যাচাই বাছাই কর। নিচ্যই তোমরা যাহা কর, ঢাহার ধ্র জাল্লাহ ভালডাবেই র্রাখ্েন।"

ঢাফসীী ः ইমাম আহমদ (ৰ)......হयরত ইব্ন आব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা বनी সালীম গোত্রের জনৈন ব্যক্তি স্বীয় বকরী চরাইতে একদল সাহাবীর নিকট দিয়া যাইচেছিন। লোকটি সাহাবীদিগকে সানাম প্রদান করিলে ঢাহারা পরুশ্পর বনাবনি করিলেন, এই লোকটি তুখু আমাদ্রে হাত হইতে জান বাঁাইবার জন্যে আমাদিগকে সালাম প্রদান করিতেছে। তাহারা তাহাকে হতা কর্রিয়া তাহার বকর্রীখলি লইয়া রাসুলূন্নাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ক আলোচ আয়াত নাযিল ইইল :


ইমাম তিরমিযী (র) ঢাফ্সীর অধ্যায়ে ইসরাफল (র)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।
 शाদীস)।

এणদসम্পক্কে হयরত উসামা (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাফ্য হাকিম (র) উপরিউক্ত হাদীস উপর্রাল্gেধিত রাবী ইসরাঈল ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, ‘উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখাগী ও ইমাম মুসনিম (র) উशা বর্ণনা করেন নাই।’ ইমাম ইব্ন জারীর (র) উক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইসরাफ़্লল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর ঢাহার ঢাক্সীর গণ্ছ উপরিউক হাদীস আবদুর রহমান নামক
 তবে একদন বিশশষজ্ঞের মতে একাধিক কারণে উহা দুর্বন হাদীস। প্রথমত, आলোচ্য হাদীস উशার जनাত্ম রাবী সিমাক হইচে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন। দ্তিতীয়ত, উशার সনদের জন্যতম রাবী ইকরিমা কর্থ্রক বর্ণিত বিষয় সন্দোতীত নহে। তৃতীয়ত, আলোচ্য আয়াত কোন্ घট্না টপলক্ষ নাযিন হইয়াছ, লে স্বক্ধে মতভেদ রহহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উशা উসামা ইব্ন यায়দ সষক্ধে নাযিল হইয়াছে।
आাবার কেহ কেহ অনা কহার্রে সম্ধক্ধে নাযিল হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন।
आমি (ইব্ন কাছীর) বनिতেছি : আলোচ্য হাদীস সষ্ষক্ধে ঊপরে উল্লেথিত অভিমত
 কর্ত্ণক সিমাক হইতে বর্ণিত হఆয়ায় হদীসট্ গ্রণণ্রোগ্য। দিতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীস উপরিউক্ত মাধ্যম ভিন্ন জন্য মধ্যমেও হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছছ। यেমন :

ইমাম বুখারী (র)......হयরতত ইব্ন आাব্মাস (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছেেন ঃ একদা জনৈকক ব্যক্তি ন্যীয় বকরীসমূহ্রে নিকট অবস্থান করিতেছিন। এমন সম<্যে কিছুসং্খাক মুসলমান তাহার
 কর্রিয়া তহার বকরীখলি নইয়া গেল। ইহাতে আন্মাহ ত'আানা জায়াত নাযিল করিলেন ঃ •
 তিনি السـام পড়িয়াছেন।

সাঈদ ইবৃন মানসুর (র)......হयরত ইবৃন জাক্মাস (র্রা) হইচে বর্ণনা করেন ঃ এক্দা একদन মুসলমান একটি লোকের নিকট आসিল। তাহার সহিচ কত্ঔনি ছাগন ছিল। সে মুসলমানদিগকে বলিল, আসসাनামু आলাইকুম। তथাপি তাহারা তাহাকে হত্যা কর্রিয়া তাহার ছ্গগণఆলি লইয়া গেন। এই ঘটনায় নিম্নের আয়াত নাযিল ইইন ঃ


ইমাম ইবุন জার্রীর ও ইমম ইব্ন জাবূ হাতিম (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ঢাহারা বর্ণনা করেন : একদা ফাयারা নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার পরিবার ও গোত্রের ইসনাম গহণের সং্বাদ লইয়া তাহার পিতার নির্দেশে নবী করীম (সা)-এর निকট আাসিত্তেিি। রাত্রিকালে তাহার সহিত একটি মুসলিম বাহিনীর সাক্ষাত ঘটিল। লে তাহাদিগকে বনিন ভে, সে মুসলমান। কিষ্ুু তাহারা जাহার কথা বিশ্ধস না কর্রিয়া তাহাকে হত্তা কর্রিন। তাহার পিত বলেন, নবী কনীী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে উক্তু সং্বাদ দিনে তিনি আমাকে এক হাজার স্বর্ণ-ম্ম্রাসহ প্রয়োজনীয় দিয়াত থ্রদান করুত সমানের সহিত বিদায় দিলেন। এই ঘটনায় নিম্নেক্ত জায়াত নাযিল হইন :

## 

উপরে উল্লেখিত মুহন্লাম-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন : সাহাবী হযরত কাকা ইব্ন আবদুল্মাহ ইব্ন আবৃ হাদ্রাদ (রা) আমার (ইমাম আহমদের) নিকট বর্ণনা করেন যে, হयরত কা’কা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্মাহ (সা) আমাদিগকে ‘ইযম’ নামক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। আমদের বাহিনীতে আবূ কাতাদা, হারিস ইব্ন রিবঈ ও মুহল্লাম ইব্ন জুসামা ইব্ন কায়সও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা ‘ইযম’ উপত্যকায় পৌঁছিবার পর আমির ইব্ন আযবাত আল-আশজাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহার সন্সে এক মশক চর্বিসহ কিছু দ্রব্য সাম্গী ছিল। সে আমাদিগকে সালাম দিলে আমরা সকলে তাহাকে আক্রমণ করা ইইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু আমাদের বাহিনীর মুহল্নাম ইব্ন জুসামা উভয়ের মধ্যকার পূর্ব বিবাদের সূত্রে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার উষ্ট্রসহ সকল মালামাল লইয়া আসিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। এতদুপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল :

অবশ্য ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।
ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) মুহন্লাম ইব্ন জুসামকে একটি রাহিনীসহ কোন এক এলাকায় পাঠাইলেন। পথিমধ্যে আমির ইব্ন আयবাত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। আমির তাহাদিগকে ইসলামীধারায় সালাম প্রদান করিল। উভয়ের মধ্যকার জাহিলী যুগীয় বিবাদের সৃত্রে মুহল্লাম তাহাকে তীর দ্বারা হত্যা করিল। এই সংবাদ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। তখন আমেরের গোত্রের উয়াইনা ও আকরা নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার সমীপে এতদসম্পক্কে অভিযোগ পেশ করিল। আকরা বলিল, হে আল্মাহ্র রাসূল! سر الــوم وغر غدا অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যক্তি হত্যাকাত ঘটাইয়া আজ আনন্দ লাভ করিলেও কাল কিয়ামতের দিন বিচারে সে ঠিকিয়া যাইবে; তবে আমরা তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইব না। কিত্তু উয়াইনা বলিল, ‘আল্লাহ্র শপথ! আমার পরিবারের মহিলাগণ যের্রপ শোক-দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহার পরিবারের মহিলাগণও সেইর্রপ শোক-দুঃখ ভোগ না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।' এই সময়ে মুহল্লাম দুইটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আগমন করত ঢাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্মাহ (সা) যেন তাহার জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা না করেন। ইহাতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে এবং স্বীয় পরিধানের কাপড় দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হইতেই সে মরিয়া গেন। লোকেরা তাহাকে দাফন করিল; কিন্তু মাটি তাহাকে উদগীরণ করিয়া দিল। লোকেরা আসিয়া রাসৃলুল্মাহ (সা)-এর নিকট উক্ত সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, মাটি তোমাদের উক্ত সঙ্গী হইতেও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকে গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহৃর ইচ্ছা, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন। অতঃপর লোকেরা তাহাকে পাহাড়ের গর্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার লাশের উপর পাথর ফেলিয়া রাখিল। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল :

ইমাম বুथারী (র)......इयরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) হত্যাকারীকে বলিলেন : এক ব্যক্তি কাফির্রের নিকট হইতে তাহার ঈমান গোপন রাথিয়াছিন। এক সময়ে সে নিজের ঈমানকে প্রকাশ করিয়া দিন, जার তুমি তাহাকে হতা করিয়া ফেनিলে ? তুমিও ঢো ইতিপৃর্বে মকায় কাফিরদের নিকট হইতে নিজের ঈমানকে
 হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ন। উক্ত হাদীস ইমাম বাययाর কর্তৃক সব্তিস্তারে ও বিশদরূপে অবিচ্ছ্নি সনদ̆দ বর্ণিত হইয়াহে।

शফফिय आবূ বকর জাল-বাययाর (র).....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 মিক্দাদ ইব্ন आসওয়াদ (র) উক্ত বাহিনীর অন্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাহাদের উদিষ্ট
 একটি লোককে তাহারা দেথিলেন ভে, সে পলায়ন না করিয়া স্থীয় এলাকায় রহহিয়া গিয়াছছ। তাহার নিকট অনেক বিষয়-সশ্পত্তি ছিন। লোকটি বলিল, আমি সাক্স্য দিতেছি বে, আল্লাহ ভিন্ন जন্য কোন মাববূদ নাই।’ কিন্তু হयরত মিকদাদ তাহাকে হত্যা করিলেন। তাহার জনৈৈক সभী তাহাকে বলিলেন, এইส্রপ লোকট্টেকে पूমি মারিয়া কেলিলে, বে সাক্য দিয়াছে বে, আল্লাহ ভিন্ন অन्ग কোন মাবৃদ নাই ? जল্লাহnর কসম! आমি ইহা রাসূনूন্木াহ (সা)-কে জানাইব। অভিযান শেষে উক্ত বাহিনীর লোকের্যা রাসৃন্ন্নাহ (সা)-এর নিকট ফিত্রিয়া আসিবার পর তাহাক্ক
 নাই, তথাপি মিকদাদ তাহাকে হত্যা করিয়াহে। র্যানূনুল্gাহ (সা) বলিলেন ঃ মিকদদদকে আমার নিকট ডাক্কিয়া আনো। মিকদাদ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ঢাহাকে বলিলেন, হে মিকদাদ! ঢুমি এমন এক ব্যক্তিকে মার্রিয়া কেলিলে ভ্য ব্যক্তি বলিয়াছিন, আল্লাহ ভ্ন্ন অন্য কোন মাবৃদ নাই ? কান কিয়ামতে ঢুমি 'আল্মাহ ভিন্ন,जন্য কোন মা‘বূদ নাই এই কলেমার (ফর্রিয়াদের) কি উত্তর দিবে ? এই ঘটনা উপনক্ষে নিস্নের জায়াত নাযিল হইল ঃ


রাসূনুন্बাহ (সা) মিকদাদকে আরও বলিলেন, একটি মু’মিন লোক কাফির্রের নিকট হইতে নিজের ঈমান গোপন রাখিয়াঘিন। সুযোগমতে সে প্রকাশ করিল, আর ঢুমি তাহাকে হত্যা কর্রিয়া ফেলিলে ? তুমিও তো মক্কায় থাকিবার কালে এইর্রপ নিজের ঈমান গোপন রাখিতে।

অর্থাৎ আল্gাহর নিকট অনেক গনীমত (লেগ্য সাম্ীী) রহহিয়াছে। এই ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম প্রদান করিল এবং তাহার মু'মিন হইবার কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবার পরও তাহাকে প্রতারণার অভিযোেে অভিযুক্ত করিয়া ঢোমরা বে পার্থিব সম্পদ লাভ করিয়াছ, জাল্gাহর নিকট মఆজুদ নি'আমত উহা অপেফা অনেক ওণে ল্রেয।

## كَّلِكْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلُ فَمْنَ اللهَ عَلَيكُمْ

जর্থাৎ 'ইতিপৃর্বে তোমরা এই লোকটির মতই নিজ্রেদের ঈমান কাফিররের নিকট হইতে গোপন রাথিতি।' ইতিপৃর্বে উল্লেথিত হাদীস্সে এইর্পপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইল্পপ অনাত্র আল্লাহ ত'আলা বनিয়াছেন :

## 

النَّاسُ-
সাঈদ ইবุন যুবায়র জানেচ্য জায়াতাংশশর উপরোক্ত্রপ ব্যাখ্য করিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন
 ইতিপৃর্ব্র এইক্রপপ তোমরা মুশরিকদের নিকট ইইতে নিজেদের উমান গোপন র্যাখিতে।

आাবদ্র রাযयাক (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, সাঈদ ইব্ন यूबाয়़ बनেन : রাথিয়াছিন, সেইর্পপ তোমরা নিজেদের ঈমানও ইতিপৃর্বে গোপন রাখিতে। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও অনুর্পপ ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন।

ইমাম ইবৃন आবূ হাতিম (র) বলিয়াছেন, সাদদ ইবৃন যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন বে,

فَمْنَّ اللُهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ আল্gাহ তোমাদের র্রত কৃপা দৃষ্টি কর্য়য়াছেন।’
 প্রকাশিত হইয়াছিন, উহা দেথ্য়া হয়রত উসামা (রা) শপথ করিলেন, তিনি কখনো এইর্রপ ব্যক্তিকে হত্যা করিরেন না ব্যে সাক্ষ দেয়, जাল্মাহ ভিন্ন অন্য কোন মাব্বদ নাই।
' याँচাই না করিয়া হঠাৎ কোন পদকেপ নিও না।

সাঈদ ইব্ন যুবায়木 বলেন : आলোচ আয়াতাংশ সত্শীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্যে ব্যবপ্ হইয়াছ্।
৯৫. "আল্লাহর পথে জানমাল দিয়া জিহাদকারীগণ আর বি;়্া ওজরে বসিয়া থাকা মু’মিনগণ সমান নহে। আল্লাহ জানমাল দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীগণকে জিহাদ বিমুখদের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর উভয়ের প্রতি আল্লাহহর প্রতিশ্রুতি অত্যত্ত সুন্দর এবং জাল্লাহ মুজাহিদগণকে ঘরে বসা লোকদের চাইতে উত্তম পুরক্কার দান কর্নিয়াছেন।"
৯৬. "চাঁহার পক্ম হইতে ফ্মমা ও অনুগ্রহের এইর্দপ বিভিন্ন স্তর। আর আল্লাহ সর্বদাই কমাশীল ও দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)...... হযরত বারা‘ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ
لاَ يَسْتْتوِى الْقَاعِدُوْنْ مِنْ الْمُؤْمْـِيْنْ
-এই जায়াতাংশ নাযিল হইবার পর রাসূলূল্মাহ (সা) হর্যরত যায়দ (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার দ্ঘারা উহা লিখাইলেন। অতঃপর হযরত (আবদুল্নাহ) ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আসিয়া স্বীয় (অন্ধত্বের) অসামর্থ্যের বিষয় উত্থাপন করিলে আল্লাহ তা'আলা উহার সহিত নিম্নের অংশ নাযিল করিলেন :


অর্থাৎ ‘দৈरिক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভ্নিন্ন।
ইমাম বুখারী হযরত বারা' (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ
-এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, 'অমুককে ডাকো।' আহ্হ সাহাবী দোয়াত-কলমসহ আগমন করিলে রাসূলূল্মাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, লিখ-

‘জিহাদে গমনে বিরত মু’মিনগণ এবং স্বীয় জানমাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু’মিনগণ সমান নহে।' এই সময়ে হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাকতূম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পশাতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্পাহ্র রাসূল! আমি যে দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত। ইহাতে উপরোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ


ইমাম বুখারী (র).......সাহল ইব্ন সা'দ আস-সায়িদী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, সাহল (রা) বলেন ঃ একদা আমি মারওয়ানকে মসজিদে দেখিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্ধাহ (সা) আমাকে এই আয়াতের শ্রুতলিপি দিলেন ঃ

কাছীর—৩/২৯

এই সময়ে হ্যরত ইবৃন উল্ম মাকতূম (রা) ঢাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি তখনও উক্ত আয়াত আমাকে বলিয়া যাইতেছিলেন। হযরুত ইবৃন উল্ম মাকতূম (রাা), বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জিহাদ করিবার לৈহিক ব্যেগ্যতা থাকিলে নিষ্য়ই জিহাদ করিতাম। তিনি ছিলেন
 উপর হ্গপিত ছিন। আমার ভয় হইন, আমার উরু ভঙ্ছিয়া যাইবে। অতঃপর তঁহার পবিত্র দেহ
 করিলেন :


سَبِّل اللَّه

উক্ত হাদীস Ж্রু ইমাম বুথারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুললিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম जাহমদ (র) উহা নিল্নোऊ তিন্ন সনদ্দ বর্ণনা করিয়াছেন :

ইমাম আহমদ (র)......হयরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, হযরত যায়দ বলেন ঃ এক্দা জামি নবী কনীম (সা)-এর পাল্লে উপবিষ্ঠ ছিলাম। এমন সময়ে
 রান जামার রান্নে উপর রাখিলেন। আল্লাহূর কসম! নবী করীম (সা)-এর রানেন চাইতে
 দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি আমাক্কে বিলেেন, হে যায়দ! লিখ। আমি (লিখিবার জন্যে) ক্কে্ধের একথানা অস্থি নইলাম। তিনি বলিলেন, লিখ-


आামি উহা লিখিলাম। जাবদুল্নাহ ইবৃন উম্মে মাকৃূম (রা) অন্ষ ছিলেন। তিনি উক্ত আয়াত
 এইর্রপ কোন ওযর্রে কারণণ কেহ জিহাদ্দ অংশ্শ্ণণ করিতে না পারিতে তাহার জন্য কি ব্যবস্থ রহিয়াছে ? जাল্লাহ্র কসম! তাহার কथা শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় একাখ ও প্রশাত্তजব নবী (সা)-কে আচ্ফ্ন করিয়া ফেলিন। তাঁার রাান আযার রানের উপর পতিত হইল। जামার নিকট প্রথমবারের মতই এইবারও উহা তারী মনে হইন। অতঃপর তাহার দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, পড় তে। আমি পড়িলাম :


নবী কর্মী (সা) বनिলেন :
(দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন)। আমি উহা আয়াতে যোগ করিয়া দিলাম। স্কঙ্ধাস্থিরি যেখানে উহা লিখিয়াছিলাম, উহার ছবি এখনো আমার মানসপটে উদ্জাসিত হইয়া রহিয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীস হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে অবিচ্ছ্নি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন.সাবিত (রা) হইতে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ (রা) বলেন ঃ আমি রাসৃলে পাক (সা)-এর ওহী লিখক ছিলাম। একদা তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ-


তখন সেখানে আবদুল্নাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল। আমি অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে ভালবাসি। কিন্ুু আমার যে ওযর রহিয়াছে, তাহা তো আপনি দেখিতেছেন। আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি। হযরত যায়দ (রা) বলেন, আমার রানের উপর অবস্থিত নবী পাক (সা)-এর রান ভারী বোধ হইল। আমার ভয় হইল, আমার পা ভাক্গিয়া যাইবে। কিচ্মক্ষণ পর নবী (সা)-এর দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ-


ইমাম ইব্ন आবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
আবদুর রায়যাক (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :


অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে যে সকল মু’মিন বঞ্চিত রহহিয়াছে, দৈহিক ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তিপণ ভিন্ন যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করে নাই এবং উহাতে যাহারা অংশপ্গহণ করিয়াছে, তাহারা—@ই উভয় শ্রেণীর মু’মিন সমান মর্যাদার অধিকারী নহে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ৃধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইততে ইমাম তির্মিযী বর্ণনা করিয়াছেন মে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :


অর্থাৎ দৈহিক ওয় ব্যতীত যাহারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহারা এবং যাহারা উহাতে অংশ্প্রণ করিয়াছে তাহারা- এই দুই শ্রেণীর মু’মিনের মর্যাদা সমান নহে।

বদরের যুদ্ধ সম্মুঢে উপস্থিত হইললে হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন জাহশ (রা) এবং হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উল্মে মাকতৃম (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্মাহ্র নবী! আমরা তো অন্ধ। আমাদের জন্য কি যুদ্ধে অংশগ্গহণ না করিবার অনুমতি আছে? ইহাতে এই আয়াত নাযিল হইলঃ


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ আয়াতে বে দুই শ্রেণীর মু’মিনের মর্যাদার পার্থক্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ইইতেছে, দৈহিক কারণে অসমর্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্যান্য যাহারা যুদ্ধে অংশ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা এবং যাহারা উহাতে অংশগ্যহণ করিয়াছে ঢাহারা। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে ‘হাসান ও গরীব’’ হাদীস বলিয়াছেন।
 মু’মিনের ওযরর্বিহীন ও ওযর্ওওয়ালা সবাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্নু আয়াতের উপরোক্ত অংশ নাযিল হইবার পর এইর্রপ ওযরবিশিষ্ট মু’মিনগণ আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণী ইইতে মুক্ত হইয়াছেন। দৈহিক কারণে অসমর্থ মু’মিনদিগকে বাইরে রাখিয়া আল্লাহ ত‘‘আলা জিহাদ হইতে বিরত মু’মিনদের উপর জিহাদে অংশগ্যহণকারী মু’মিনদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, দৈহিক অসামর্থ্য ইত্যাদি কারণণ যুদ্ধে যোগদানে বিরত মু’মিনদের বিষয়টি এইর্রপই হওয়া যুক্ত্যুক্ত ছিল।

ইমাম বুখারী (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, মদীনায় এইর্পপ কিছ্ম সংখ্যক লোক রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের প্রতিটি অভিযানেই তোমাদের সজ্গে থাকে ? সাহাবীগণ বলিলেন, ছে আল্লাহর নবী! তাঁহারা মদীনায় থাকিয়াই কি আমদের সজ্গে থাকেন ? তিনি বলিলেন, হ্যা, ওयর তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস তালীক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা মদীনায় এইর্রপ কতঞ্গলি লোক রাখিয়া যাও, যাহারা তোমাদের সফর, তোমাদের অর্থ ব্যয় এবং তোমাদের যে কোনো উপত্যকা অত্ক্রেমে তোমাদের সঞ্গে থাকে। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! তাহারা কিক্রপে উহাতে আমাদের সক্গে থাকে ? তিনি বলিলেন, হ্যা; সামর্থ্যের অভাব তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

অনুরূপ মর্মে জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ
ــا ر احلين الـى البيت الـتيـق لقد-
سـرتم جسـومـا وسـرنـا ارو احاــ

انمـا اقمـنـا على عذر وقـدر -
ومـن اتـام على عذر ذقد ر احاـ
‘ওহে আল্মাহ্র घরের দিকে যাত্রাকারী ব্যক্তিগণ! তোমরা সশরীরে উহার দিকে চলিয়াছ, আর আমরা আত্মিক ও মানসিক দিক দিয়া উহার দিকে চলিয়াছি। আমরা তো ু্বু ও্যর ও অসামর্থ্যের দরুন বাড়িতে রহিয়া গিয়াছি। यদি কেহ কুষু ওযর ও অসামর্থ্যের দরুন বাড়িতে রহিয়া যায়, সে প্রকৃতপক্ষে উহার দিকেই চলিয়াছে।’

जর্থাৎ উভয় व্রেণীর মু'মিনেন জনৌই আল্লাহ্ জান্নাত ও মহ পুরকক্রের ওয়াদা দিতেছেন।


 জন্যে তিনি নির্ধারিত করিয়া রাথিয়াছছন। উহাদ্দর এক স্তু ইইঢে আরেক স্তররে ব্যবধান ও দুরত্ন जাকাশ ও পৃথ্থীর মধ্যকার ব্যবধান ও দুরত্বুর সমান।

আ'মাশ (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ একদা র্যাসূন্নুলাহ (সা) বলিলেন, কোনো ব্যক্তি (জান্লাহুর পথে) একটি তীর নিক্ষেপ করিলে তাহার জন্যে উशার भুরক্কার স্বক্রপ একটি স্তর রহহিয়াছে। জনৈৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে जাল্काহ্র রাসূল! স্তর কি ? তিনি বলিলেন, উহা ঢোমার বাড়ির ঢলা নহে; উহার একটি হইতে আরেরকটি স্তরের দৃরত্ণ একশত বংসরের পथ।









৯৭. "যাহারা নিজেদের উপর যুলম করে, তাহাদের প্রাণ গ্থহের সময়ে ফেরেশতাগণ বनে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তাহারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তাহারা বनে, দूनिয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করিতে ? ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্মাম, আর উহ্া কতই মন্দ আবাস!"
৯৮. "তবে বে সব অসহায় পুক্থষ, নারীী ও শিষ কোনো টপায় অবনষন কন্রিতে পারে ना এবং কোন পথ পায় না-
 कमाণীन।"
 नাভ করিबে এবং কেহ আাল্লাহ ও র্যাসূলের উफ্দেশ্যে নিজ গৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির
 দয়ালু।"

 একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইন। आামার নামఆ উক বাহিনীর অন্ত্ভুক্ত করা হইল। আমি হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা)-এর গোলাম ইক্রিমার সহিত সাঙ্ষাত কর্রিয়া অহাকে বিষয়টা জানাইলে

 সংখ্যক লোক মুশরিক্দের সহিত থাকিয়া তাহাদের দলকে ভানী করিত। তাহারা মুশুরিক্দের দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে আসিত জর রণাæণে তীর বা তর্রবার্রির আघাতে নিহত হইত। তাহাদের সম্ধে্ধ जাদ্মাহ ত'জালা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন :

## 

লাইস (র) উপরোক্ রিওয়য়াতটি আবুল আস্ওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন।
ইব্ন জবূ হাতিম (র)......इযরত ইব্ন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াহৃন ঃ একদল

 মুসলমানদের হাত্ত নিহত হইলে মুসলমানণণ বলিলেন, এই সকন লোক তো মুসলমান ছিন। তাহারা ইহাদের নিহত হওয়ায় দুঃशিত হইলেন এবং ইহদের মাগফিল্রাতের জন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'জা কর্রিলেন। এই घট্না উপলক্ষে নিম্নোক আয়াত নাযিল হইল :

ঢৎপর মদীনার মুসলমানগণ মকার जবশিষ্ট ইসनাম অ্ণণকারী ব্যক্টিদের নিকট উপরোক্ত জায়াত निখিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন বে, তাহাদের কোন ও্যর আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইবে
 মিলিত হইয়া তাহাদিককে পার্থিব আপদ-বিপদ ইইতে রক্না কর্রিবার ভরসা দিল এবং মক্কায়



ইকরিমা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত কুরায়শ গোত্রের কিছু সংখ্যক যুবক সম্বক্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা মক্কায় থাকিয়া ইসলাম গ্রহণের দাবি করিত। আলী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফ, আবূ কায়স ইবৃন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আবূ মানসূর ইব্ন হাজ্জাজ এবং হারিস ইব্ন যাম্আ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাহহাক (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত কতিপয় মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত হিজরত না করিয়া মক্কায় রহিয়া গিয়াছিল এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল।

আয়াতের শানে নুযূল যাহাই হউক না কেন, যাহারা হিজরত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করে না এবং কাফিরদের অধীনে থাকিয়া আল্মাহ্র দীন কায়েম করিবার মহান দায়িত্ ও কর্তব্য হইতে বিরত থাকে, তাহাদের সকলের প্রতিই উহা প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতের মর্ম এবং ফকীহগণের সর্ববাদীসন্মত রায় অনুযায়ী এই সকল লোক নিজেদের উপর অবিচারকারী ও অবৈধ পথের অনুসারী।


অর্থাৎ ‘যাহারা হিজরত না করিয়া নিজেদের উপর অবিচার করে এবং এই অবস্থায় ফেরেশ্তাগণ তাহাদের প্রাণ সংহার করে।’


অর্থাৎ ‘হিজরত না করিয়া তোমরা কেন এখানে অবস্থান করিয়াছ ?’


অর্থাৎ হিজরত করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।
. تَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٍ فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا الى اخر الايـة-

ইমাম আবূ দাউদ (র)......সামুরা ইব্ন জুনূদুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মুশ্রিকের সজ্গে মিশিয়া যায় এবং তাহার সহিত বসবাস করে, সে উহার ন্যায়।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ (বদরের যুদ্ধে) হযরত আব্বাস, আকীল ও নাওফেল বন্দী হইয়া আসিনে রাসূলুল্ধাহ (সা) হযরত আব্বাসকে বলিলেন, আপনি নিজের ও নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ হইতে মুক্তিপণ প্রদান করুন। হযরত আব্বাস বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমরা কি আপনার কিব্লার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ি নাই এবং আপনার্র ন্যায় ঈমানের সাক্ষ্য দেই নাই ? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, ওহে আব্বাস! আপনি বিতর্ক উঠাইলেন বটে, কিন্তু উহাতে আপনার বিজয়ী হইবার সুযোগ নাই।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ঔনাইলেন ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে আাল্লাহ ত'‘ালা হিজরতে প্রকৃত অসমর্থ মু’মিনদের কথা বলিতেছেন। ইহারা মুশীরিকদ্দর হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় গুঁজিয়া পাইত না। জাবার কেহ উপায় ฆूँজিয়া পাইলেও পলাইবার রা|্তা তাহাদ্রর জানা ছিল না।


जায়াত্র এই অংশে অহাদদর উপর্রোক্ত অসামর্থ্যের কথাই বিবৃত হইয়াছে।
মুজাशিদ, ইক্রিমা ও সুদ্দী (র) বनिয়াজ্ছেন : ${ }^{\circ}$

 'আল্লাহ ত'আানা হয়ত क্ষমা করিবেন' বাক্য ব্যবशার কর্রিয়া তিনি বান্দাকে উহা কর্রিবার ওয়াদাই প্রদান কর্য়য়াছেন।


 হইতে) মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! ঢুমি সালমা ইবৃন হিশামকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! ঢুমি ওয়ানীদ ইব্ন ওয়াनীদকে মুক্তি দাও। जায় জাল্ধাহ! হুমি অসহায় নির্তপায় মু’মিনদিগকে মুক্তি দাও। আয় আল্নাহ! ঢুমি (অত্যাচারী কাফির্র) মুযার গোভ্রের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করো। जায় আল্লাহ! ঢুম্মি হযরত ইউসুফের সময়কার দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ক তাহাদ্দের ঊপর নাযিল করো।
 (সা) নামাব্রে শেব্বে সালাম্মে পর হাত উঠাইয়া কিব্লামুখী হইয়া বলিলেন ঃ আয় আল্লাহ! ওয়ানীদ ইব্ন ওয়াनীদ, आইয়াশ ইবৃন आবূ রবী凹া, সাनমা ইব্ন হিশামসহ बে সকন দুর্বল মুসলিম কোনরপ টপায় উজ্ভাবন করিতে পারে না, কোনো পथ পায় না, তাহাদিগকে কাফিররের হাত হইতে মুক্রি দাও।

ইবৃন জারীর (র)......অাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছ্ ঃ নবी করীীম (সা) যোহরের নামাய্রে শেষেে এই দুঁ্া করিতেন, আায় আল্লাহ! ঢুমি ওয়ানীদ, সালিমা ইব্ন হিশাম,
 কোন পথ ঙুঁজিয়া পায় না, তাহাদিগকে মুশর্রিকদ্র হাত হইতে মুক্তি দাও।

ইতিপৃর্বে উল্লেথিত হইয়াছ্ বে, সহীহ হাদীসে উপরোক সনদ ভিন্ন অন্য সনরদ উপরোল্ণিথিত হাদীলের সমর্থক হাদীস রহহ্যাহে।

आাবূদ্রু রায়यাক (র)......ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, ইব্ন আাব্রাস


ইমাম বুখাযী (র).......जাইউব ইব্ন জাবূ মূসা মক্কী হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, হযরত



অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

আয়াতের উপরোক্ত অংশে আল্মাহ তাআলা হিজরতের প্রতি এবং মুশরিকদিগকে ত্যাগ করিবার প্রতি মুমিনদিগকে উদ্দুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন, মুমিনগণ হিজরত করিয়া যেখানেই যাউক, সেখানেই তাহারা আশ্রয়স্থল পাইবে।" "'
 গোত্রকে ত্যাগ করিয়াছে।’ যেমন কবি নাবিগা ইব্ন জা‘দা রচিত কবিতার চরণ হইতেছেঃ
كطود يـلاذ بـاركانـه - عزيـز المر اغـم والمهرب-

এখানে مـر اغـم শ শব্দ দ্বারা 'ত্যাগ করা’-ই বুঝানো ইইয়াছে।
ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : المر اغـم 'অর্থ ‘একস্থান হইতে আরেক স্থানে গমন ।’ যাহ्হাক, রবী‘ ইব্ন আনাস এবং সাওরীও উহার অনুর্প অর্থ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مـراغ
সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন ঃ উহার অর্থ বহু পথ ও উপায়। শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইতেছে শত্রুর হাত হইতে আ丬্মরক্ষা করিবার আশ্রয় ও শরণ।
 করিয়াছেন। কাতাদা যে, গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া হিদায়াতের পথ এবং দারিদ্র্য হইইতে বাঁচিয়া প্রাচূর্य পাইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে স্বীয় বাসস্থান হইতে বাহির হয়, অতঃপর পথিমধ্যে ইন্তিকাল করে, সে মুহাজির তুল্য নেকী লাভ করে ।'

বুখারী, মুস্লিমসহ ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থে এবং মুস্নাদ ও সুনানসমূহে হযরত উমর (রা) হইঢে বিভিন্ন রাবীর সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ সকল নেককাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিয়্যত অনুযায়ী ফল পাইবে। যাহার হিজ্রুত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হইবে, তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকেই হইবে। আর যাহার হিজরত কোনো পার্থিব বস্তুর উদ্দেশ্যে অথবা সে বিবাহ করিবে এইরুপ কোনো মহিলার দিকে ইইবে, তাহার হিজরতের মূল্যায়ন তাহার সেই উদ্দেশ্য মুতাবিক ইইবে।

এই হাদীস হিজরত ও যাবতীয় নেক আমলের ব্যাপারে প্রযোজ্য।
বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস হইতেছে এই : জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যাকাক ঘটাইবার পর একজন আবেদকে হ্ত্যা করিয়া হত্যাকাগ্ডের সংখ্যা একশতটি পর্যন্ত প্ৗךছাইল। অতঃপর তাহার জন্যে তাওবার পথ খোলা আছে কি না- জনৈক আলিমের নিকট কাছীর——/৩০

তাহ জ্জ্ঞ্মসা করিল। তিনি তাহাক্ বনিলেন, তোমার ও তওবার মধ্যে কোন্ বিষয় প্রতিবঞ্ধকত সৃষ্টি করিতে পারে? जতঃপর তিনি ঢাহাকে পরামর্শ দিলেন, লে যেন স্বীয় জনাভূম্মি ত্যাগ কর্রিয়া অনাজ্র গমন পৃর্বক তথায় অাল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করে। উক্ত আলিমের পরামর্শ অনুযায়ী সে স্বীয় জন্ম্যান তাগ কর্রিয়া ভিনদhশে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যর সময় উপস্থিত হইন। ঢাহার বিষয়ে রহমতের ফেেরেশতাগণ এবং আযাবের ফেরেশেশ্তগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিন। রহ্মতের কেরেশ্ণাগণ বলিলেন, লে তো ওনাহ হইতে ঢওবা করিয়া এদিকে জসসিয়াছ্। পক্ষাত্তরে আযাব্রে ফের্রশ্তাগণ বनিলেন, সে তো তওবার পর নামাय আদায় করে নাই। তথন ফেরেশ্তাণণ জাল্পাহর তর্র হইতে এই নির্দেশ পাইলেন ভে,
 লে যেদিকের্র অধিকতর নিকটবর্তী হয়, जাহাকে লেই স্থানের সহিত সংপ্রিষ্ট খরিতে হইনে। এদিকে আল্লাহ অ'অালা সেই ব্যক্তির গন্ত্যস্ননকে নির্দেশ দিলেন বেন উহা ঢাহার দিকে আগাইয়া আলে। পক্ষন্তরে তাহার জন্যাহূমিকে নির্দ্রে দিলেন যেন উহা তাহার কাছ হইতে দূরে সর্যিয়া যায়। ফেরেশ্তাপণ পরিমাপ করিয়া ঢাহাকে ঢাহার গত্তব্যস্থের বিঘত পরিমাণে অধিকতর নিকটবর্তী পাইলেন। ফলত ব্রহমতের কেরেশ্ত্তাণণ সে ব্যক্তির প্রাণ লইলেন।"

এক রিওয়ায়াতে আছে, লোকটির মৃত্যুর সময় উপস্হিচ হইলে লে বুকে হেচড়াইয়া স্বীয় গন্তব্যস্থলের দিকে অগসর হইন।
 (সা) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তি यদি অাল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির एয় (অতঃপ্র তিনি বলিলেন, जাল্ধাহর পথে সেই জিহাদকারীগণ কোথায় ?) তৎপর সে স্বীয় বাহন হইতে পড়িয়া গিয়া ইন্তিকাল করে, অথবা কোন প্রাীী ঢাহাকে দংশন করিবার ফদে সে ইল্তিকাল করে, অথবা স্বাভাবিকভাবেই সে ইন্তিকাল করে, তখন তাহাকে পুরক্থৃত করা আল্লাহ্র
 জনেে জান্নাত ওয়াজিব ইইবে। জাবদুদ্gাহ ইব্ন জতীক বলেন, নবী করীম (সা) স্বাডাবিকভাবে



ইব্ন आবূ হতিম (র)......হয়ত যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন ঃ খালিদ ইবৃন হিযাম আবিসিনিয়ায় यাইবার উল্লে্যে দেশ ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে স স দংশনে তাহার মৃহ্য হইল। এই উপনক্কে নিম্নেক জায়াত নাযিন হইন :

হযরত যুবায়़র (রা) বলেন, জামি তখন আবিসিনিয়ায় ছ্লিাম এবং তহার অাগমন্নে জন্যে জপেক্ষা করিতেছিনাম। ঢাহার মৃত্যু সংবাদ আমার নিকট পৌছিনে জামি এতই মর্মাহত হইনাম বে, ইতিপৃর্বে কোন घটনায়ই অামি ঐক্রপ মর্মাহত হই নাই। কারণ যাহারা হিজরত করিয়াছ্থি, তাহাদের মধ্ধে অনুর্পপ ব্যক্তি খুব কম ছিল, যাহার সহিত তাহার পরিবার্রে কেহ

অথবা তাহার রক্ত সম্পর্কের কেহ ছিল না। অথচ আমার সহিত আসাদ ইব্ন আবদুন উয্যা গোত্রের আর কেইই ছিল না। সেক্কেত্রে ঢাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে পাইবার আশাও আমার ছিল না।

উপরোক্ত বর্ণনাটি মূলত অযৌক্তিক বর্ণনা। কারণ বর্ণিত ঘটনাটি হিজরতের পৃর্বের ঘটনা। অথচ আলোচ্য আয়াতটি হিজরতের পরে অবতীর্ণ ইইয়াছে। তবে উহার এই ব্যাখ্যা দেওয়া यাইতে পারে যে, বর্ণনাকারী বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল না ইইলেও আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে উহা উক্ত ঘটনায়ও প্রযোজ্য। আল্লাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনন ঃ একদা সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) রাসূলুল্দাহ (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির ইইলেন। রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহ্রিত মিলিত হইবার পূর্বেই পথে তাহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবী যুমায়রা ইব্ন আঈস আয-যারকী অন্ধ হইয়া যাওয়ায় মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে-

এই আয়াত নাযিল হইবার পর তিনি ভাবিলেন, আমি তো ধনী ব্যক্তি, আমার তো পথ ও ঊপায় রহিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি ইইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথ্থিমধ্যে তান্ঈম নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :

তাবারানী (র)......আবূ মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওয়াদাকে সত্য জানিয়া এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনিয়া আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদ করিতে বাহির হয়, সে আল্নাহর দায়িত্পে আসিয়া যায়। সে মুজাহিদ বাহিনীতে থাকা অবস্থায় মরিলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। সে জীবিंত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেও আল্নাহ্র দয়িত্পে থাকিবে। অতঃপর সে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যপ্রাপ্ত হয়, অথবা নিহতত হয়, অথবা তাহার অশ্ব বা উ座 তাহাকে নীচে ফেনিয়া দিবার ফলে অথবা কোনো বিষধর প্রাণীর দংশনের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে, অথবা যে কোনোভাবেই আল্নাহ চাহেন, সেইভাবে সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তবুও সে শহীদ হইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীস উহার অন্যতম রাবী বাকিয়ার সনদে আংশিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ঢাঁহার বর্ণিত হাদীসে উপরোক্ত হাদীসের পর এই কথাটি সংযুক্ত রহিয়াছে : এবং তাহার জন্যে জান্নাত রহিয়াছে।

আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জব্রত পালনরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরক্কার লিখিত হয়। যে ব্যক্তি উমরা করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত উমরা পালনরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়। আর শে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়।

হাদীসটি ঊপরোক্ত সনদে গরীব পর্যায়ের।
১০১. "এবং যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করিবে, তখন यদি তোমাদের আশঙ্কা হয় खে, কাফ্রিগণ তোমাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করিবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ঠ করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। কাফির্নগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্র ।"

অর্থাৎ 'তোমরা যখন সফর করো।'
الضرب فیى الارض পরিভাষাটি 'সফর করা' অর্থে অন্যত্র ব্যবহ্তত হইয়াছে। यেমন ঃ


এই আয়াত্ওে উক্ত পরিভাষাটি সফর অর্থে আসিয়াছে।


অর্থাৎ 'নামায সংক্ষিপ্ত করায় তোমাদের কোন 'োষ নাই।’
নামায সংক্ষিপ্ট করিবার দুইটি পন্থ রহিয়াছে :
১. রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করা এবং ২. রাকাআতের সংখ্যা ভিন্ন প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিক দিয়া উহাকে সংক্ষপ্ত করা। অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া নামাযকে সংক্ষিপ্ঠ করিবার কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফকীহগণ সফরের অবস্থায় কসর নামায প্রমাণ করেন। কোন্ প্রকারের সফ্রে নামায কসর করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, উহা লইয়া আবার ফকীহগণের

মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন, উক্ত সফর ইবাদতমূলক সফর ইইতে হইবে। যেমন ঃ জিহাদের সফর, হজ্জের সফর, উমরার সফর, দীনী ইলম শিক্ষার সফর, যিয়ারতের সফর ইত্যাদি। হযরত ইব্ন উমর, আতা এধং ইয়াহিয়া হইতে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত ইইয়াছে। ইমাম মালিক হইতেও অনুর্রপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখিত অভিমত পোষণকারীগণ আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন :


অর্থাৎ 'যদি তোমাদের ভয় হয় যে, কাফিরগণ তোমাদিগকে বিপদে ফোনিবে।'
আরেক দল ফকীহ বলেন ঃ সফরটি ইবাদতমূলক হওয়া জরুুরী নহে। তবে উহাকে অন্তত মুবাহ ও জায়েय কার্যের সফর হইতে হইবে। সফরটি মুবাহ ও জায়েय কার্যের সফর হইলেই টহাতে কসর নামায বিধানসম্মত হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতকে তাঁহারা নিজজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন :


অর্ণাৎ ‘কেহ সফরে তীব্র ক্ষুধার অবস্থায় মৃত পশ্র গোশ্ত খাইতে বাধ্য হইলে আয়াতে তাহাকে তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করা ইইয়াছছ।’ শর্ত হইল তাহার সফর পাপের সফর না ইইলে চলিবে। উক্ত সফর ইবাদতমূলক সফর হওয়া জরুরী নহে। তেমনি নামাযের কসর বিধানসম্মত হইবার জন্যেও সফরটি ইবাদতমূলক হওয়া অপরিহার্য নহে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত ইহাই।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা জনৈক ব্যক্তি आসিয়া নবী করীম (সা)-কে বলিল, হে আল্মাহ্র রাসূন! আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষে আমাকে সমুক্রে গমনাগমন করিতে হয়। নবী করীম (সা) তাহাকে নামায (চারি রাকাআতের স্থলে) দুই রাকাআত পড়িতে বলিলেন। উক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছ্ছিন্ন

একদল ফকীহ বলেন ঃ কসর নামায বৈধ হওয়ার জন্যে যে কোন প্রকারের সফরই যথেষ্ট। উহা এমনকি কেহ ডাকাতি করিবার জন্যে সফর করিলে তাহার জন্যেও কসর জায়েय। ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী এবং দাউদ জাহিরীর অভিমত ইহাই। তাঁহারা বলেন, আয়াতে সফর্木কে বিশেষণমুক্ত রাখা ইইয়াছে। অতএব ইবাদতমূলক, মুবাহ অথবা পাপমূলক যে কোনরূপ সফরেইই নামাযের কসর জায়েয।

অধিকাংশ ফকীহ উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধিতা করেন। বিরোধী অভিমত পোষণকারী ফকীহগণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেছে :
إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتْنَكَمُ الَّذِيْنْ كَفَرُوْا

ইহার উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফকীহগণ বলেন ঃ নামাযের কসর সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার সময়ে কাফিরদের পক্ষ হইতে মু’মিনদের প্রতি বিপদাশংকা একটি সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিল। এমনকি হিজরতের পর মুসলমানগণ প্রায় প্রতিটি ক্কেত্রেই যুদ্ধব্যপদেশে যোদ্ধাক্রপে সফর করিতেন। ঢাঁহাদের প্রায় সমগ্গ সময়টুকুই বর্বর
 আয়াতাংশ উপস্|াপন করিয়াছছন, উহাতে কাফির্দের পক্ক হইতে মু'মিনদের প্রতি উপরিউক্ত সাধারণ ও নিত্য সংঘणিত বিপদাশঃকার কথাই বিবৃত হইয়াছে। অথচ মূন বক্তব্য বিষয়ের সহিত যখন কোন্নো সাধারণ ও নিত্ সংঘটিত বিষয় বা ঘটনা সং্যুক্ত থাকে, তখন উহা মূন বক্বব্য বিষয়ের সহিত সংশ্মিষ্ট শর্ত হিসাবে পরিগণিত হয় না। जনুর্রপভাে আাল্লাহ ত'আলা অন্য বनिয়াছেন :

जर্থাৎ ‘তোমাদ্দর দাসীগণ यদি ব্যেন দিক দিয়া পবিত্র থাকিতে চায়, তবে তোমরা जাহাদিগকে ব্যडিচারে বাধ্य কর্রিও না। এক্ষেত্রে দাসীদ্দর পবিত্র থাকিবার ইচ্ঘ কোেো শর্ত নহে; ব্যং তাহাদিগকে ব্যৌ অপকর্ম্ম বাধ্য করা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অনুজুপভাবে আল্ধাহ ত'আলা অনাত্র বলিয়াছছন :
 যাহারা তোমাদের দ্রা লালিত-পালিত ইইতেছে, তাহাদিগকে বিবাহ করা তোমদের জন্যে राরাম।

এক্ষেত্রে উল্লেথিত কন্যার সংশ্মিষ্ট ব্যক্তির লানন-পাননে থাকা শর্ত নহে; বরং স্বীয় সংগমকৃত ন্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করা সর্বাবস্হায় হারাম।

ইমাম জাহ্রদ (র)......ইয়ালা ইবৃন উমাইয়া ছইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া এক্দা বলেন ঃ জামি হযরত উমর (রা)-কে জিঅ্ঞাসা কর্রিলাম :


এই আয়াতে কাষ্রিদের তর্যফ ইইতে মু’মিনদের প্রতি যে বিপদাশংকার কথা বর্ণিত ইইয়াহૂ, উহা তো এখন দূর হইয়া গিয়াছে। মুসনমানগণ এখন নিরাপদ। অতএব নামাयের কসরের বিধান এখন প্রয়েজ্য হইবে কেন ? হযরত উমর (রা) বলিলেন, ঢোমার মত আমিও
 ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ ত'অাनার একটি দান। তোমরা তাহার দানকে গ্রহণ কর।

ইমাম মুসলিম এবং সুনান সংকলকগণ উপরিউজ্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইমাম
 মাদীনীও উহাকে হয়ত উমরের সনদে হাসান-সহীহ হাদীস রূপে আখ্যায়িত কর্য়য়েন। তিনি जারো বলিয়াছ্ন, উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে সুসপ্রকিত হয় নাই। উছার বর্ণনাকারীগণ বি্যাত ব্যজ্ি।

जাবূ বকর ইব্ন आবূ শায়বা (র)......जাবূ হানयाना आা-হাयया ছইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন ঃ এক্দা আমি হযরত ইবৃন উমর (রা)-কে সফরের নামাय সম্ধ্ধে জিজ্ঞাসা করিনে তিনি বনিলেন, উश দুই রাকাআত। आমি বলিলাম, আয়াতে তো জাল্লাহ তাজালা বলিয়াছ্ন :

जথচ আমরা ঢো এখন নির়াপদ। তিনি বলিলেন, ইহা রাসানূন্মুাহ (সা)-এর সুন্নাহ।
ইব্ন মারদুবিয়া (র)......जাবুন ওয়াদাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, जাবুন ওয়াদ্দাক বলেন ঃ একদ্দা জামি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট সফ্রে কসরের নামাय সম্ধক্ধে জিঞ্sাসা করিলে তিনি বনিলেন, উशা আকাশ হইতে অবতীর্ণ একটি অনুমতি। এখন তোমাদের ইম্মা হইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

आাবূ বকর ইব্ন জাবূ শায়বা (র)......হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হ্যরত ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জামরা রাসুলুন্बাহ (সা)-এর ইমামতিতে পবিত্র সক্কা ও
 নিরাপদ ও বিপদমুক্ত ছিলাম। ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত রিওয়ায়াত আবদ্লুাহ ইব্ন আওন (র) হৃইে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ আমর ইব্ন আাবদুন বার (র) বলিয়াছেন, হয়ত ইবৃন জাব্মাস় (রা) হইতে ইয়াযীদ ইবৃন ইব্রাহীম আত-তাসতারী উপরিউক্ত রিওয়ায়াতের অনুন্রপ একটি রিওয়য়াত ধনাইয়াছ্ছন।
 आব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন : একদা নবী করীী (সা) পবিত্র মদীনা হইতে মक্কা শর্রীফ্xে দিকে রওয়ানা হইলেন। (মুসলমানগণ তখন এইর্রপ নিরাপদ ছিলেন ভে,) রাব্মুন
 নামাय দूই রাকাআত কর্রিয়া আদায় করিলেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত র্রিওয়ায়াত্কে সহীश বলিয়াহ্নন।

ইมাম বুখারী (র)......হযরত আনাস (রা) হৃইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, হযরত আনাস
 রওয়ানা ইইলাম। এই সফরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন না কর্যা পর্য্ত নামাय দুই রাকাআত

 जব্शুন কর্য়য়িহাম। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংক্কক উক্ত হাদীস ইয়াছিয়া ইব্ন আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আাহ্মদ (ৰ)......হারিসা ইব্ন ওয়াহাব আन-খুयাभ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন वে, হযরত शারিসা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর ইমামতিতে মিনা নামক স্शানে ভ্যাহর ও আসরের নামাय দুই রাকাআাত কর্রিয়া জাদায় করিয়াছি। এই সময়ে মুসলমানণণ সং্খায় বিপুন এবং অধিকতম নিরাপদ ছিন।

উক্ত হাদীস ইবৃন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যানা সকল সংক্নক ইব্ন जাবৃ ইসৃহাক আস-সাবী乡্র মাধ্যচ্ম বিভিন্ন সনদদ এবং টপরোক্ত সাহাীী হইঢে অবিচ্ফ্নি সনদদর হাদীস হিসাবে বর্ণনা কর্য়াছ্ছন। ইমাম বুथারী (র) উহা নিন্ন্রপ বর্ণনা করিয়াছেন :

ইমাম বুथারী (র)......হयরত হার্িসা ইব্ন ওয়াহাব (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছন বে, হयরত शারিসা (রা) বলেন ঃ নবী করীী (সা) জামাদিগকে মিনা নামক স্शানে নামাय দूই রাকাআাত পড়াইয়াছেন। লেই সময়ে তিনি অধিকতম নিরাপদ ও বিপদমুক্ত ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা), আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর (রা)-এর ইমামতিতে আমি (চারি রাকাআতের) নামায দুই রাকাআত পড়িয়াছি। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথমদিকেও তাঁহার ইমামতিতে দুই রাকাআত পড়িয়াছি। খিলাফতের শেষদিকে তিনি চারি রাকাআতই পড়িয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......ডাবদুর রহমান ইব্ন ইয়াयীদ ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াयীদ (র) বলেন ঃ একদা হयরত উসমান (রা) আমাদের ইমাম হইয়া মিনা নামক স্থানে নামাय চারি রাকাআত আদায় করিলেন। হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন মাস্উদ (রা)-কে উহা জানানো হইলে তিনি ইন্নালিল্নাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি মিনা নামক স্থানে নবী করীম (সা)-এর ইমামত্তে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতিতে ও হযরত উমর (রা)-এর ইমামতিতে নামাय দুই রাকাআত আদায় করিয়াছি। হায়! আমার ভগ্যে যদি চারি রাকাআতের পরিবর্তে দুই রাকাআত মকবূল নামাय জুটিত!

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম মুসলিম বিভিন্ন সনদে উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াবীদ হইতে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদের একটি সনদের নিম্নতম রাবী হইতেছেন কুতায়বা।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কসর জায়েय হইবার জন্যে ভীতিপূর্ণ অবস্থার অস্তিত্ জরুরীী নহে; বরং সফরে সর্বাবস্থায় কসর বৈধ।

কিছू সংখ্যক ফকীহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে যে কসরের অনুমতি আল্ধাহ তাআলা দিয়াছেন, উহার অর্থ রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া নামায সংক্ষেপ করা নহে; বরং উহার অর্থ সংখ্যা ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া নামাय সংক্ষেপ করা। ইহাই মুজাহিদ, যাহ্হাক এবং সুদ্দীর অভিমত। এতদ্সম্ধক্ধীয় আলোচনা শীঘ্রই আসিতেছে।

শেমোক্ত অভিমতের পোষকগণ নিম্নোক্ত হাদীসকে নিজেদের সমর্থনে উপস্থাপন করেন :
ইমাম মালিক (র)......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সফরে ও বাড়িতে সর্বাবস্থায় নামায দুই রাকাআত করিয়া ফরয হইয়াছিল। অতঃপর সফরের বেলায় উক্ত সংখ্যাই বহাল রাখা হইয়াছে এবং গৃহ্ অবস্থানের বেলায় উহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস আবদুল্নাহ ইব্ন ইউসুফ আত-তায়ালিসী ইইতে, ইমাম মুসলিম উহা ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ইইতে, ইমাম অাবূ দাউদ উহা কা'নাবী হইতে এবং ইমাম নাসাঈ উহা কুতায়বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্নাহ, ইয়াহিয়া, কা'নাবী এবং কুতায়বা, ইহাদের প্রত্যেকে আবার ইমাম মালিক হইতে উপরোক্ত উর্ষ্ষতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শেমোক্ত অভিমতের পোষক ফকীহগণ বলেন ঃ সফরের অবস্থায় নামায যখন মৃলত দুই রাকাআত，তখন আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত কসরের তাৎপর্য কির্ধপে রাকাআতের সংখ্যার ব্যাপারে কসর হইতে পারে ？অন্য কথায় বলা যায়，মৌল বিধান সম্বক্ধে বলা যাইতে পারে না বে，উহা করায় তোমাদের কোনো দোষ নাই।

ইমাম আহমদ（র）কর্ত্রক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত বিষয়ীা অধিকতর স্পষ্টর্রপে উল্⿰ে尸匕িত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．হযরত উমর（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে，হযরত উমর（রা） বनিয়াছেন ঃ সফরের নামায দুই রাকাআত，ঈদুল আয়হার নামায দুই রাকাআত，ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকাআত এবং জুমু＇আর নামাय দুই রাকাআত। উক্ত সংখ্যা অপূর্ণ নহে； বরং উহা পূর্ণ সংখ্যা। নবীয়ে পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা（সা）－এর মুখ হইতেই এই বিধান নিঃসৃত হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ，ইমাম ইব্ন মাজাহ ও ইমাম ইব্ন হিব্বান（র）উপরোল্লিখিত রাবী যুবায়দ আল－ইয়ামী হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন মাজাহ অনুরূপভাবে উপরোক্ত হাদীস হযরত উমর（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্মাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ（র）．．．．．．হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে，হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）বলেন ঃ আল্মাহ তা＇আলা তোমাদের নবী মুহাম্মদ （সা）－এর মুথে নামাय বাড়িতে অবস্থানকালে চারি রাকাআত，সফ্রে দুই রাকাআত এবং ভীতির অবস্থায় এক রাকআত ফরুय করিয়াছেন। অতএব এই আয়াত নাযিল হইবার পৃর্বে বাড়িতে অবস্থানকালে যেক্রপে নামায（চারি রাকাআাত）আদায় করা হইত এবং ইহা নাযিল হইবার পর বাড়িতে অবস্থানকালে যের্রপপ উহা（চারি রাকাআত）আদায় করা হয়，সেইর্ণপে সফরের অবস্থায় উহা（দুই রাকাআত）আদায় করিতে হইবে।

ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
নামাय মূলত দুই রাকাআত ফরয，তবে বাড়িতে অবস্থানকালে উহা বৃদ্ধি করিয়া চারি রাকাআত করা হইয়াছে－এই মর্মে ইতিপূর্বে হযরত আয়েশা（রা）হইতে বর্ণিত হাদীসের সহিত হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের কোনো বিরোধ নাই। কারণ হযরত ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে বাড়িতে অবস্থানকালে যে চারি রাকাআত নামাय আদায় করাকে ফরয বলা হইয়াছ，উহা মূন দুই রাকাআত এবং অতিরিক্ত দুই রাকাআতের যোগফল। আল্মাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস（রা），হযরত আয়েশা（রা）এবং হযরত উমর（রা）হইতে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য বিষয় এই যে，সফরের অবস্থায় যে নামায দুই রাকাআাত，উক্ত সংখ্যা কসর বা সংক্ষিপ্ট নহে，বরং উহা পূর্ণ সংখ্যা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে যে কসর বা সংক্ষেপকরণের অনুমতি প্রদত্ত ইইয়াছে，উহা সংখ্যার দিক দিয়া কসর হইতে পারে না；বরং উহা সংখ্যা ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া কসর বা সংক্ষেপকরণ। আর ভীতির অবস্থায় নামাযে এইক্রপ সংক্ষেপকরণ বা কসরই হইয়া থাকে। এইর্রপ কসর বা সংক্ষেপকরণ ভীতির অবস্থায় इয় বলিয়াই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ：

কাছীর－৩／৩১
-এবং जালোচ जয়াতের অব্যবহিত পর বनিয়াছেন :
 বর্ণনা করিয়াছ্ন। ঊপরিউজ্ত কারণেই ইমাম বুখারী ‘উীতির অবস্থায় অাদায়ব্যো্য নামায’ অধ্যাল্যের প্রথমদিকে :

—এই উজয় জায়াত উন্ধেখ কর্রিয়াছেন
যাহ্হাক (র) হইতে জয়াইরিব—
-এই আয়াতের অনুর্পপ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করিয়াছ্ন। যাহহহাক (র) বলেন : উপরিিক্ত আয়াতে বর্ণিত কসর হইচেছে যুদ্দের সহিত সস্পর্কিত। যুদ্দের সময়ে जশ্বারোহী যোদ্ধা তাহার মুখ শ্রেিকেই থাকে, লেইদিকে মুখ করিয়া দুই রাকাজাত নামাय आদায় করিবে। আলোচ্য आয়াত সশ্পর্কে সুদ্দী (র) হইতে আসৃবাত (র) বর্ণনা কর্যিয়াছেন বে, সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : সফরের जবস্থায় নামাय দুই রাকারাত আদায় করা এবং এক রাকাআত আদায় করা উতয় ক্রিয়াই কসর বা সংক্ষেীক্রণ। শ্থথমটি অধিকত্র রাকাজাতবিশিষ্ট কসর এবং দ্বিতীয়টি স্বল্তত্র রাকাजাতবিশিষ্ট কসর। কাফির্দের তরফ হইতে বিপদাশংকা না থাকিলে দুই প্রকারের কসরের কোনটিই জায়য় হইবে না।

ইব্ন জাব নাজীহ আলোচ আয়াত সব্ধক্ধে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছুন বে,

 সম্মুখীन হইয়া যুক্ধের জন্যে প্রষ্टুত ছিন। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) সকন সাহাবীকে একসબ্r লইয়া ব্যাহরের নামাय চারি রাকাআত আদায় করিলেন। সকনে একই সল্গে রুক্ধ, সিজদূা ও কিয়াম করিলেন। এদিকে মুশূরিকণণ মুসলিম বাহিনীর রসদ স্ভার নুট কর্রিয়া নইতে মনश् করিন। টপরিউऊ্ত घটনা উপনক্কে আলোচ আয়াত নাযিন হয়।

ইমাম ইব্ন জবূ হাতিম (র) মুজাহিদের উপরিউক্ত বর্ণনা উগ্ধূত কর্রিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীী (র) মুজাহিদ, সুদী, হयরত জাবির (রা) ও হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য आয়াতের উপরিউক্ত শানে নুযূন বর্ণনা কর্রিয়াছেন। এত্দস্পর্কিত একাধিক উক্তি উদ্ধৃ করিবার পর তিনি উপরিউক্ত বক্ব্যাকে সঠিক বলিয়াছেন।
 কর্রিয়াছছন : একদা উমাইয়া (র) আাবূদুন্নাহ ইবৃন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর্রিলেন,
 সফ্রের নামাভে কসররর বর্ণনা ঢো উহাতে পাই না। ইবৃন উমর（রা）বলিলেন，আমরা নবী করীম（সা）－কে একটি কাজ করিতে দেথিয়া উহা जনুসরণ করিয়াছি। बর্থাৎ নবী কর্মীম（সা） সফর্রে কসর কর্রিয়াছেন বলিয়া সাহাবীণণ সফর্রে কসর করিয়াছেন।

উক্ত বর্ণনায় দেথা যাইতেছে বে，পশ্নকর্ত উমাইয়া ভীতিন্র অবস্থার নামাযক্ক কসরের
 যে，উহাতে উপরিউক্ত ভীতির অবস্থার নামাযেরই বর্ণনা রহি়়াঁ্ছ，সফর্রের কসরের নামাভের বর্ণনা উহাতে নাই। হयরত ইব্ন উমর（রা）তাহার এই বক্তব্যকে সঠিক বলিয়া মানিয়া নইয়াছেন এবং তিনি কুরজান মাজীদের আলোচ্য আয়াত দারা নহে，বহং নবী করীম（সা）－এর কার্य ঘ্রা সফ্রের নামায্যে কসর বা সংক্ষেপীকরণণর বিধান প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর（木）কর্ত্থক বর্ণিত নিম্নের রিওয়ায়াতে উপরিউক্ত বিষয়টি অধিকত্র স্পষ্টর্ণপ্প প्रणीয়মাन হয় ：

ইবุন জারীর（র）．．．．．．সিমাক आল－হানাফী হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছুন 凶ে，সিমাক বলেন ： একদা आমি ইব্ন উমর（রা）－এর নিকট সঙ্রের নামায স্মক্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেেন，উशা

 কেন্ নিয়্মে আদায় করিতে হয় ？তিনি বলিলেন，ইমাম একদল লোক লইয়া এক রাকাজাত নামাय आদায় করিবেন। অতপর এইদন অন্যদলের স্शানে গমন করিবে এবং অন্যদল এই দলের श्रानে आগমন করিবে। ইমাম ইহাদিগকে নইয়া আরেক রাকাজাত নামাय आাদায় করিবেন। এইजাবে ইমাম মোট দুই র্ञাকাজাত এবং প্রত্যেক দন এক রাকাআাত করিয়া নামায আদায় করিবে।

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.r) }
\end{aligned}
$$


 থারে। তাহাদের সিজ্রা কন্গা হইলে ঢাহার্木া থেন ঢোমাদের পিছনে অবস্ছান করে；আার্র जপর এবদन，याহার্রা সাनাতে শগ্রীক হয় নাই，ঢাহারা তোমার্র সহিত যেন সালাতে শর্রীক

 একসબ্ে đাঁপাইয়া পড়িতে পার্র; यদি তোমরা বৃধিন জন্য অসুবিধায় পড় কিংবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অশ্র র্রাখিয়া দিনে তোমাদ্রে কোন দোষ নাই; কিস্ু তোমর্রা সতর্কতা অবলম্মন করিবে।"
 পারে। শক্রপক্ষ কখনো কিবলামুখী থাকে, কথনো তাহাদের মুখ ভিন্নদিকে থাকে। নামাय কোন ওয়াক্ত চারি রাকাঅাতবিশিষ্ট, কখন্নে তিন রাকাঅাতবিশিষ্ট এবং কথন্নে দুই রাক্অাতবিশিষ্ট
 আদায় করেন এবং কখনো যুদ্ধ প্রচ্র্পপ ধারণ করিবার কারণে প্রত্যেকে পৃথকভাবে নামাय আদায় করেন। প্রত্যেকে পৃথকতবে নামায আদায় কর্রিবার কালে কখনো কিবলামুীী হইয়া, আাবার কখলনা ভিন্নমমীী হইয়া নামায আদায় করেন। জাবার কেহ পদাতিক অবস্থায় এবং কেহ অপ্যার়্া অবশ্থায় নামাय আদায় করেন।

সানাতুন খাওফে নামাযরতত অবস্থায়ই চনাকের্রা করা এবং দূশমনের উপর একের পর এক আघাত হানা যায়।

## সালাতুন খাওফ আদায়ের পদ্ধতি

এক্দল ফকীই বনেন : ভীতির অবস্থায় নামাय এক রাকাআত পড়িতে হয়। আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পূর্ব্রের আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসন্স উদ্ধৃত হযরত ইব্ন जাব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসকে তাঁারা নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন।
 গ্থে বলিয়াছেন ঃ আত, জাধিজ, হাসান, মুজাহিদ, হাকাম, কাতাদা, হাম্মাদ, তাউস এবং যাহ্হাক উপরোক্ত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

आবূ जসিম आা-ইবাদীও মুহাম্মদ ইব্ন নাসর जান-মারওয়াयী (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, মুহামদ ইব্ন নাসর ওীতির অবস্शায় ফজরের নামাय এক রাকাআা আদায় করা বিধানসম্মত মনে করেন। ইমাম ইব্ন হাষম (র)-ও অনুজুপ অভিমত প্রকাশ কর্য়য়াছেন।

ইস্হক ইব্ন রাহ্ওয়াহ বলিয়াছেন ঃ দ্দ্দুয়্ধের সময়ে ইশারার্র সাহাব্যে এক রাকাজাত পড়াই যথেষ্ট। উহাতেও সমর্থ না হইলে মাত্র একটি সিজূদাই यথেষ্ট। কারণ উগাও তো আ ब্লাহ়木 বিক্ন।
 সষ্বত একটি রাকাআাতকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। হযরত জাবির ইব্ন আবৃদূল্নাহ (রা), एयরত आবদুদ্बাহ ইব্ন উমর (রা), कা'ব (রা) প্রমুখ সাহীবীর বরাতে সুদ্টী (র) একটি তাক্বীরই যথথষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উशা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অাগেই বনা হইয়াছে, একটি ঢক্বীর শদ্দ ঘ্যারা ঢাহারা সষবত একটি রাকাজাতকে বুরাইতে চাহিয়াছেন।
 जর্থাৎ ‘আল্লাহ আকবার’ বबা যথেষ্ট বনিয়া অভিমত প্রকাশ কর্রিয়াছ্ন। এমনকি তিনি

বলিয়াছেন, কেহ একটি তাক্যীর মুখ্ে বনিতে সমর্থ না ইইনেও অন্তরের উহা বলিবে। সাঈ্দ
 নিকট হইতে ধারাবাহিকতাবে খআয়ব ইব্নন দীনার ও ইসุমাঈন ইব্ন আইয়াশের সনদে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রষষ্ঠ জ্ঞানী।



 มুজাহিদ বাহিনী প্রেণ করিবার কালে তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, ঢোমাদ্দর কেহ বেন বনূ
 হইয়া গেন। কতেক মুজাহিদ বनিলেন, রাসূলূন্ধাহ (সা) ঢাঁার কথা দ্যারা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছ্নে বে, আমরা ভেন বনূ ক্রুরায়্যা গোত্রের নিকট দ্রুত প্ৗীছিয়া যাই। আমরা নামাय आাদায় না করিয়াই উহার ওয়াত্ত অতিবাহিত করি, ইহা তিনি চাহহন নাই। তাহারা পথিমধ্যেই ওয়াক্শ্যত নামায জদায় করিলেন। কতেক মুজাহিদ নামাय বিলষ্তিত করতত বনূ কুায়্যা গোত্রের निকট পৌছিয়া সূর্যাস্তের পর আসরের নামাय আদায় করিলেন। রাসূনুল্ধাহ (সা) কোনো পক্ষকেই তিরক্কার করেন নাই। সীরাত্র কিতবে এত্দস্বল্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। লেখানে Cেখাইয়াছি, যাঁহারা নামাय ওয়াক্ত্যত আদায় করিয়াছিলেন, ঢাঁহারাই নির্ভ্ণন সিদ্ধাত্তের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য যাহারা নামাय বিলন্ধিত করিয়াছ্ছিলেন, তাহারা রাসূলুল্রাহ (সা)-এর কথা হইতে ভুল অর্থ বুধিবার দরুন উহা করিয়াছিলেন বিধায় ঢাঁহারা মায়ুর বা ক্ষমাई।
 যथाসষ্ব দ্রুত পপীছিবার এবং ঢাহাদিগকে অবর্রেধ করিবার উদ্দেশ্যেই নামাय বিলহ্থিত করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ফকীহ জিহাদ্দ নামাय বিলश্নিত করার উপরোক্ত অভিমতের বির্রোীী। ঢাহারা বলেন, ঊপরোল্ধিথিত হাদীলে যুদ্ধের সময়ে নামাय বিলষ্থিত করিবার বে বিষান বর্ণিত হইয়াছছ, উহা আলোচ্য আয়াত এবং উহাতে বর্ণিত সানাতুন খাওফ দারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। বে সম<্যে যুক্ধ্রের কারণ নবী ক্রীম (সা) নামাय বিলম্থিত করিয়াছিলেন, চথন আলোচ্য আয়াত नाযিল হয় নাই। आলোচ্য आয়াত নাयিল হইয়া উशার পৃর্ব্ত্ত্ বিধান রহিত কর্রিয়াছে। সুনান সংক্লকণণ ও ইমামে শাফিদ্দী (র) হয়ত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে অকটি হাদীস বর্ণনা কর্যিয়াছে। উক্ত হাদীস দ্বারা উপরোল্ধিথিত রহিতকরণণর বিষয়াটি স্পষ্টর্ণপে প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) ঢাঁহার সহীহ সংকলনে যুদ্ধাবস্থায় নামাय বিলষ্তিত করা বিধানসম্ণত হওয়ার পক্কে বক্বব্য টদ্দৃত কর্রিয়াছেন। তিনি ‘দ্গ্গ অবরোধ ও শজ্রর সহিত যুদ্ধরত जবস্शায় নামাय সশ্পর্কিত অধ্যায়’-এ বণণণা করেন বে, ইমাম জাওয়াঈ বनिয়াছেন, যুদ্ধ জয় आসन্ন হইলে এবং মুসনিম বাহিনী जাদায়ে সমর্থ ना হইলে প্রত্যেক মুজাহিদ পৃथকভাবে ইশারায় নামাय आদায় করিবে। ইশারায়ও নামাय आদায়ে সমর্থ না হইলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া অথবা নিরাপত্তা ফিরির্যা না আসা পর্যন্ত নামাय বিলপ্বিত করিবে। যুফ্দ শেষ হইলে অথবা নিরাপদ

অবস্থা ফিরিয়া আসিলে নামায দুই রাকাআত পড়িবে। দুই রাকাআত পড়িতে না পারিলে এক রাকাআতই পড়িবে। উহা যদি না পারে, তবে ণুধ্রু তাক্বীর বলিলে যথেষ্ট হইবে না; বরং এই অবস্থায় নিরাপত্তা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করিবে। মাকহূলও অনুর্রপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরতত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলিয়াছেন, তুস্তার দুর্গ অবরোধে আমি অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রত্য়ে আমরা উহা অবরোধ করি। যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিলে আমরা ফজরের নামাय উহার ওয়াক্তে আদায় করিলাম না; সূর্য উপরে উঠিলে আমরা উহা আদায় করিলাম। হযরত আবূ মূসা (রা) আমাদের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমানগণ তুস্তার দুর্গ জয় করিলেন। সেই দিনের উক্ত নামাযের তুলনায় পৃথিবী ও উহার यাবতীয় সম্পদ আমার নিকট তুচ্ছ। অতঃপর ইমাম রুখারী খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্মাহ (সা) কর্তৃক নামায বিলম্বিত করিবার হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর তিনি বনূ কুরায়্যা পোত্রের নিকট না পৌছিয়া আসরের নামাय আদায় করিতে যে হাদীসে রাসৃলুল্নাহ (সা) সাহাবীদিগকে নিষেষ করিয়াছিলেন, সেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী যুদ্ধের সময়ে নামাय বিলম্বিত করা জায়েय হইবার পক্ষে পরোক্ষভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উপরোক্ত কার্য উপরোল্ধিখিত অভিমতকেই সমর্থন করে। তিনি নামায বিলম্বিত করিবার সিদ্ধান্ত সম্ঠবত পৃর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের কালে ঘটিয়াছিল। তিনি বা অন্য কোনো সাহাবী উহাতে অসন্তোষ বা আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বিলম্বিতকরণের অভিমতের প্রবক্তাগণ, বিরোধী মতের প্রবক্তাগণ কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তির উত্তরে বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের সময়েও সালাতুল খাওফের বিধান প্রবর্তিত ছিল। কারণ সালাতুল খাওফের বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় যাতুর-রিকার যুদ্ধের সময়ে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে উক্ত যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। মুহাম্দদ ইব্ন ইসহাক, মূসা ইব্ন উক্বা, ওয়াকিদী, তাঁহার মুহাররির মুহাম্মদ ইব্ন সাদদ, খলীফা ইব্ন খাইয়াত (র) প্রমুখ ইতিহাসকার উপরিউক্ত যুদ্ধের সংঘটনকাল সম্বক্ধে উপরোল্ধিখিত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন, যাতুর-রিকার যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পর সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারা হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে উপরিউক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কাল সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত আবূ মূসা (রা) খায়বরের যুদ্ধের সময়েই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী

আশর্ভ্যের বিষয় এই যে, মুযানী, কাবী আবূ ইউসুফ ও ইব্রাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আলিয়্যা বলিয়াছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নামায বিলম্বিত হইবার দ্বারা সালাতুল খাওফের বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উক্ত অভিমত অত্যন্ত বিম্ময়কর বটে। বস্তুত খন্দকের যুদ্ধের পর সালাতুল খাওফ আদায় করা হইয়াছে, এই মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আওযাঈ্ ও মাক্হুলের মতে খন্দকের যুক্ধে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নামায বিলম্বিত হইবার কারণ ইহাই ছিল যে, সে সময়ে মুসলমানগণ কাফিরদের তরফ হইতে ভীষণ ভীতি ও আশংকার মধ্যে ছিলেন। অনুর্রপ ভয়াবহ অবস্থায় নামায বিলম্বিত করা যায়। ইমাম
 করিয়াছেন, উহাই অধিকতর যুক্তিসংগত ও শক্কিশালী। এাল্øাহই সর্বশ্র্ষষ্ঠ জ্ঞান।

অর্থাৎ ‘যখন ঢুমি ইমাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া সানাডুন খাওফ জাদায করো।’
ভীতির অবস্থা বিত্নিন্রপ হইতে পারে। পূর্ববর্ত আায়াতে ভীতির বে অবস্থা বর্ণিত ইইয়াছে, আলোচ্য আয়াত্ত উश হইতে স্বতন্ত্র উীতির অবস্গা বর্ণিত হইতেছে। পৃর্ববর্তী আয়াতে ভীতির बে जব্থা বর্ণিত হইয়াছ, উছাতে নামায এক রাকাজাত (ব্যক্রপ হাদীস দ্ঘারা প্রমাণিত ইইয়াছ্হ) আদায় করিতে হয় এবং ঢাহাও আাবার প্রত্যেকে পৃথকতাবে, পদাতিক जবস্থায় जথবা অশ্ষারাড় जবস্থায়, किবनামুখী হইয়া অথবা অন্যমুখী হইয়া, ভেভাবে আদায় করা সুবিধাজনক হয়, সেইভাবে আদায় করিতে হয়। পক্মান্তরে আলোচ জায়াতে জামাজাতবদ্ধ হইয়া কোনো ইমামের ইমামত্তিতে সালাতুল খাওফ আদায় করিবার অবञ্থা বর্ণিত ইইচেছে।

आলোচ্ जায়াত দ্ঘারা কেহ কেহ জামাআতবদ্ধ ইইয়া নামাय আদায় করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করেন। ঢাঁহারা বনেন, জামাজাতের প্রয়োজনে আয়াতে সালাতুল খাওফে অনেক প্রোজনীয় কর্যयক বাদ দেওয়া হইয়াছছ। জামাজাত ওয়াজিব না হইলে অইক্রপ করা হইত না। তাহাদের উপরিউক্ত যুক্তি বেশ শক্তিশালী।

কেহ কেহ আবার বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্মারা নবী করীম (সা)-এর পর হইতে সালাতুল খাওফ রহহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ জয়াতে বলা হইয়াছছ :


जর্থাৎ যখন पूমি তাহাদের মধ্যে থাকে।' নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর যেহেহু তিনি অর ঢাহাদে মধ্যে থাকিবেন না, তাই সানাতুল খাওফও থাকিবে না।

উপর্রোল্ধিখিত যুক্তির্বন। ইহাদ্দুই ন্যায যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিন ঢাহারা, যাহারা নবী কর্রীম (সা)-৫র ইত্তিকালের পর বায়ুুলমানে যাকাত প্রদান করিতে অসপ্মতি জানাইয়াছিল।



 প্রশাত্তিকর।

বায়ুতমালে यাকাত প্রদান করিতে অসম্ষত ব্যক্তিগণ বলিত, নবী কর্রীম (সা)-এর ইন্ত্কিকালের পর জামরা অন্য কাহারও দায়িত্g যাকাত অর্পণ করিব না; ব্যং অমাদের নিকট ব্রে ব্যক্তি যাকাত পাইবার ব্যাপ্য বিবেচিত হইবে, আমরা সরাসরি ঢাহাকে উহা প্রদান কর্রিব। याহার দু'জা जামাদের জন্যে উপশমকারক, ঢাহার নিকট ড্ন্ন অন্য কাহারও নিকট উহা গচ্ডিত

রাখিব না। তাহাদের উপরোক্ত যুক্তি সাহাবীগণ অগাহ কর্রিয়াছিলেন এবং অহাদিগকে বায়ুলমলান যাকাত অর্পণ করিচে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহারা উহাতে অসম্ষত ছিন, তাহাদের বিরুণ্ধে সাহাবীগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

## আায়াতের শানে নুযূল

ইবุন জারীর (র)......इयরত আানী রাদিয়া|্লাহ আনহ হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ একদা বনূ
 আমরা বিভ্ন্ন দেশ ভ্রমণ করি। আমরা কোন্ নিয়ম্ম নামাय আদায় করিব ? ইহাত্ নিম্নোত্ত আয়াতাশ নাযিল হইন :


অতঃপর এক বৎসর ওহী নাযিল হওয়া বক্ব রহিল। উপরিউক্ত আয়াতাশ নাযিল হইবার এক বৎসর পর রাসূনূন্बাহ (সা) একটি যুদ্ধ্ (সাহাবীণণসহ) ব্যেহরের নামায আদায় কর্রিলেন। মুশ্রিক্দের একদল আরেক দনকে বলিল, মুহমদ ও তাহার সभীগণ তাহাদিগকে পশ্াদিক হইতে আক্র্মণ কর্রিবার জন্যে তোমাদিগকে সুযোগ দিয়াছিন। কেন তোমরা তাহার উপর জার্রমণ চালাইলে না ? তাহাদের একজন বলিন, ইহার পরও তাহাদের जনুক্রপ এক অনুষ্ঠান রহহ়িাছে (অামরা ঢখন ঢাহাদ্দর উপর আা্রমণ চানাইবার সুয্যাগ পাইব)। ইহাতে আল্লাহ ত'অালা ভোহর ও আাসর-এই দুই ওয়াজ্ৰের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নেক্ট আয়াত্দ্য় নাযিল কর্রিনেন


عَذَبَا مُهِّيْنَا
উক্ত जায়াতে সানাতুল খাওফ্ফের বিধান নাযিল হইল।
উপরিউক্ত বর্ণনা অত্ত্ত অব্যীক্তিক। তব্বে হযরত আবূ আইয়াশ যারকী অর্থাৎ যায়দ ইবৃন সাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উহার ক্য়দংণশর সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম आহমদ (র)...... आাূ অাইয়াশ যারৃকী (याয়দ ইব্ন সাবিত) (রা) হইতে বর্ণনা
 সरिত উসৃফান নামক স্থাে ছিলাম। খালিদ ইব্ন ওয়াनীদদর নেত্ত্ৰে মুশৃরিক বাহিনী जামাদের সম্মুীী হইন। তাহারা জামাদের ও কিবনার মধ্যবর্ত্ণ স্থানে অবস্থান করিত্তছিন। এই অবস্থার্র

 চাनাইলে উহারা ধ্পংস হইয়া যাইত।' অতঃপর ঢাহারা বনিল, কিদ্মুকণ পর উহাদ্রে নিকট আরেকটি নামায জািিেে যাহা উহাদের নিকট নিজেদের সন্তান-সস্ততি, এমনকি নিজেেের প্রাণ
 निম্নের আয়াত নইয়া অবতীর হইলেন :


আমি তथায় উপস্থিত ছিলাম। জায়াত নাযিল ছইবার পর রাসূনূল্gাহ (সা) সাহাবীদিগকে অঅ্্রধারণ করিতে নির্দেশ দিলেন। আমরা সশশ্ত্র অবস্থায় দুইটি কাতারে কাতারবদ্ধ ইইয়া তাঁার

 তাহার নিকটত্র কাতারসহ সিজ্দা করিলেন। অপর কাতারটি তখন তাহাদিগকে শর্রুর जাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিন। সশুঢখের কাতার সিজ্দা লেষ করিবার পর উঠঠিযা দাঁ়াইলে পচ্চাতের কাতার পচ্চাতে থ্যাক্য়াই সিজ্দা করিন। जতঃপর সস্যুথের কাতার পচাত্ এবং পচাতের কাতার সমুথে গেন। তখন রাসূল্ল্লাহ (সা) রুকৃ করিলেন।
 जতঃপর রাসৃনूদ্মাহ (সা) সমুடের কাতার লইয়া সিজূদা করিলেন। পপ্চাতের কাতার তথন
 স্যুধ্রের কাতারসছ সিজদা হইচে উঠিয়া বসিলে পশ্চাতের কাতারও বসিল এবং সিজ্দা করিন।
 দুইবার সালাতুন খাওফ জদায় করিয়াছেন। একবার উসফানে এবং আরেক্বার বনূ সনীম গোত্রের আবাসভ্মিমে।

সুনান সংকলকগণও উক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইমাম আহ্যদ (র)-ও উপ(রোল্ধিথिত রাবী মান্সূর (র) হইঢে উপরিউ্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমম আবূ দাউদ (র)-ও উপরিউক্ত রাবী মান্সূর হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউজ্ত রাবী মানসূর হইতে উপরোল্ধিথিত উর্ধ্রতন সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা কর্য়াছ্ছন। ঊপরিজক্ত হাদীলির সনদ সহীহ এবং উহার সমর্বন্ন বহ্হ হাদীস রহহিয়াছে। ইমাম बুथারী (র) কর্ত্ক বর্ণিত নিম্নোকে হদীস উহাদ্দর অন্যতম :

ইমাম বুथারী (র)......হযরত ইব্ন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইলেন এবং সাহাবীগণ ঢাঁহার সহিত দাঁড়াইলেন। তিনি ঢকক্বীর বলিলেন এবং তাহারা তাহার সহিত তাক্বীর বলিলেন। তিনি ক্রক巾ূ করিলেন এবং তাহাদের এক্দল র্ৰকূ করিলেন। অতঃপর তিনি সিজ্দা করিরেলে এবং তাহারা তাঁহার সহিত সিজদা করিলেন। অতঃপর রাসাসূন্নুহ (সা) দিতীয় রাকাআতের জন্যে দাঁড়াইলেন এবং যাহারা ইতিপূর্বে তাহার সহিত সিজ্দা কর্রিয়াছেন, তাহারা (পচ্চাত গিয়া) নিজেদ্দর ভ্রাতৃগণকে শক্র্র আক্রমণ হইতে রক্ষ করিবার জন্যে পাহারা দিতে লাগিলেন। আার অন্য দল (পচাতের সার্রি) আপাইয়া আসিয়া রাসূমূন্মাহ (সা)-এর সহিত রৃকূূ-সিজদা করিলেন। সকলেই নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। তবে একদন আরেকদনকে শক্রুর জা্রমণ হইতে রক্কা কর্নিবার জর্যে পাহারা দিতেছিলেন।

ইমম ইবุন জারীর (র)......সুनाয়মান ইবุন কায়স आা-ইয়াশ্কারী হইতে বর্ণনা কর্রিযাছছন ঃ একদা রাবী সুলায়মান নামাভ্রে কসরেরে বিধান কখন অবতীর্ণ হয় जাহা জাবির কাशীর——/७२

ইবৃন আবদুদ্লাহ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেলন। জাবির (রা) বলিলেন, একদা সিরিয়া হইতে আগত কুরায়শের একটি কাফেনার দিকে আমরা যাত্রা করিলাম। নাখলা নামক স্থানে আমাদের cৌীিবার পর একটি লোক রাসূন্ন্রাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! ঢুমি কি আমাকে ভয় করো? তিনি বলিলেন, না। সে বলিল, आমার আক্রমণ হইতে কে তেমাকে বাঁচইৰবে ? তিনি বলিলেন, जাা্gাহ আমাকে তোমার আাক্রমণ হইঢে বাঁচাইবেন। ইशতে লোকটি তন্ওয়ার টানিয়া লইল এধং রাসুনूন্बाহ (সা)-কে ধমক দিল ও তয় দেখাইল। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর ত্রক হইচে প্রস্থানের এৰং হন্তে অশ্ত ধারণ করিবার মোষণা হইন। ঢথन নামাব্যে আযান হইন। রাসূলूল্াহ (সা) এক্দন সাহাবীকে লইয়া নামায আদায় করিলেন। আর্রে দন সাহাবী তাহাদিগকক শক্রুর আক্রমণ হইতে রক্া করিবার নিমিত্ত পাহারারত রহিলেন। সশুঁখর কাতরের লোকদিগকে লইয়া রাসূলুল্ধাহ (সা) দুই রাকাঅাত নামায অদায় কর্রিলেন। অতঃপর তাহারা সরিয়া গিয়া পশাতের কাতারের স্থানে দাঁড়াইলেন এবং পশাত্র কাতার সম্মূথ্ে जাসিলেন। রাসূনুল্बাহ তাহাদিগকে লইয়া দুই রাকাআত নামাय আদায় কর্রিলেন। অপর কাতার তাহাদিগক্ক শআর্রু আা্রমণ হইতে রকক্ষ করিবার জন্যে পাহাররত রহিলেন। जতঃপর রাসূনুন্নাহ (সা) সাनাম ফিরাইলেন। এইতাবে রাসূলুল্木াহ (সা)-ધর নামাय চারি রাকাজাত এবং সাহাবীদের প্রত্তেক দলের দুই-দ্দু রাকাআাত হইন। লেই দিন आল্লাহ তাঅালা নামাভ্যে কসরের বিধান নাযিল করিলেন এবং যুদ্ধকানীন নামা্ে সশশ্ত্র অবস্থায় थাকিতে মু'মিনদিগকে জাদেশ দিলেন।

ইমাম জাহ্যেও উপরিউক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যেন :
ইমাম জাহ্যদ (র)...... হযরুত জাবির ইব্ন আবদদন্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে,
 করিত্তেছিলেন। যুদ্ধ বিরতির সমর্যে গারস ইব্ন হারস নামক শক্রপক্ষীয় জনৈন্ ব্যক্তি তরবারিসহ তাঁহার সষ্মুখ্ে দণায়মান হইয়া বলিল, আমার আক্রমণ হইতে কে তোমাকে রৃক্ষা করিবে ? তিনি বলিলেন, তোমার আক্রমণ হইতে আল্লাহ আমাকে রষ্ম করিবেন। ইহাতে লোকটির হাত হইতে তরবার্রি পড়িয়া গেন। তিনি উহা উঠাইয়া নইয়া বলিলেন, আমার जাক্রমণ হইচে তোমাকে কে রক্ণ করিবে ? সে বলিল, (ত্রবারিরা) সর্ব্বেও্র ধ্রক হউন
 जन্য কোেো মাবৃদ নাই এবং আমি আল্gাহর রাসুল? সে বলিল, না। তবে জমি आপনার নিকট প্রিজ্ঞ করিতেছি বে, না जামি একাকী আপনার বিরুচ্দে যুদ্ধ করিব, আর না যাহরা आপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, ঢাহাদের সহিত যোগ দিব। র্যাসূলूল্নাহ (সা) লোকটিকে ফমা কর্রিয়া দিনেন। লে (স্বপদ্মীয় লোকদের নিকট গিয়া) বনিন, आমি সর্বোত্তম মানুব্বের নিকট হইতে তোমাদের কাছে জাসিলাম। অতঃপর নামাব্যর ওয়াক্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্ধাহ (সা) সানাতুন খাওফ আদায় করিলেন। মুসলিম বাহিনী দूই দলে বিভক্ত হইয়া গেন। একদল
 তিনি তাহার সभী দলরে লইয়া দুই রাকাআত নামাय जাদায় করিলেন। অতঃপ্র উক্ত দল

(সা)-এর সহিত দুই রাকাজাত নামাय আদায় করিল। এইভাবে রাসালুল্লাহ (সা)-এর নামাय চারি রাকাজাত এবং সাহাবীদদর প্রত্যেক দলের নামায দুই রাকাআত কর্য়া হইন।

উক্ত হাদীস উপরিটক্ত সনদদ ইমাম आহমদ ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

 করিলাম, সষ্রের অবস্থায় জদায়্যোগ্য দুই রাকাআাত নামাय কি কসর? তিনি বলিলেন, সক্রের অবশ্থায় আদায়ব্যোগ্য দুই রাকাআত নামাय পৃর্ণ সংখ্যক নামাयই বটে। কসরের নামাय তো হইত্তে যুদ্ধের অবস্शায় আদায়শ্যো্য এক রাকাজাত নামাय। একদা আমরা এক যুক্ধে রাসূনুন্মাহ (সা)-এর সহিত ছিনাম। তখন নামাय आদায় করা হইল এ৭ং উহা এইভবে আদায় করা হইল—রাসুলूল্মাহ (সা) দাড়াইয়া একদল সাহাবীকে লইয়া একটি কাতার বানাইলেন। আরেক দন সাহাবী শর্র্মমীী হইয়া দधায়মান রহিন। সমুখবর্তী দন नইয়া তিনি দুই সিজ্দায় এक রাকাআত नाমাय आদায় কর্রিনেন। অতঃপর উক্ত দন পচাদ্তী দলের স্থান গ্রহণ করিল এবং পচ্চাদ্তী দল তাহদদূর স্সানে আগমন কর্রিন। তিনি তাহাদিগকে নইয়া দুই সিজৃদায় এক রাকাআত নামাय आদায় করিলেন। রাসূনুল্ধাহ (সা) সালাম ফির্রাইবার সহিত উভয় দলের লোকেরাই সালাম ফিরিাইলেন। এইল্কপ্প রাসূনুল্নাই (সা)-এর নামাय দুই রাকাআত এবং সাহাবীদদর প্রত্যেক দলের নামাय এক রাকাঅত করিয়া হইন। অতঃপ্র হয়ত জাবির (রা) निম্নেন আয়াত তিনাওয়াত কর্রিলেন :


ইমাম आহমদ (র)......হয়রত জাবির ইব্ন आবদ্ম্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, হযরতত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূনूন্মাহ (সা) সাহাবীদিগকে নইয়া নিম্নবর্ণিত নিয়য়ে সালাতুল খাওফ জাদায় কর্যিয়াছিলেন ঃ একটি কাতার তাহার সষ্থেখে এবং আরেকটি কাতার তাঁহার পচ্চাত দখায়মা হইল। তিনি পচাদ্ত্ত দনকে লইয়া দুই সিজ্দাসহ এক র্যাকাআত नाমাय आদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দন অগ্গসর হইয়া জপর দলের স্থান গ্গণ কর্রিন এবং অপর দল ইহাদের স্থানে आাগমন করিন। তিনি তাহাদিগকক লইয়া দুই সিজদাসহ এক রাকাআত নামাय আদায় করিলেন। অতঃপ্র সালাম ফি্রাইলেন। এইঞ্রপে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নামাय দুই রাকাআত এবং তাহাদ্র নামাय এক রাকাআাত হইন।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত হাদীস ত'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন। উপরিিউক্ত হাদীস इयরত জাবির (রা) হইতে ધকাধিক সনদ্দ বর্ণিত হইয়াহে। মুসনিম শরীফফ উপরিিক্ত হাদীস ভিন্ন সনদদ্র এবং ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াহ্। সহীহ, সুনান, মুসৃনাদ ল্রেণীর হাদীস সংকলনের বহ সংখ্যক সংকলক উপরিউক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা কব্রিয়াছেন।

ইবৃন आব̨ হাতিম (র) ......সাनিম্মে পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন মে, সালিম্মের পিতা বলেন :
-এই जায়াতে বে নামাভ্যে বর্ণনা রহিয়াছে, উशা হইতেছে সালাতুন খাওए। এক্দা রাসূন্মানাহ (সা) সাহাবীদ্দর একটি দল লইয়া এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। আরেক দল তখন শশ্র্মুযুী হইয়া দঙায়মান ছিন। অতঃপর উক্ত দল তাহার নিকট आগমন করিন এবং তিनि তাহাদিগকে নইয়া আরেক রাকাঅাত নামাय जাদায় করিলেন। অতঃপর লেই দন নইয়া তিনি সাनाম ফিন্রাইলেন। তৎপর প্রত্যেক দল দখায়মান ইইয়া এক রাকাআত কর্রিয়া নামাय आদায় করিলেন।

একদল মুহাদ্দিস তাঁহাদের সংকননে উপরিউক্ত হাদীস মা'มার (র)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছ্ন। উপরিউক্ঞ হাদীস জাবার অকদল সাহাবী ইইতে বহ সংখ্যক সনদদর মাধাম বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয জাব বকর ইব্ন মারদুবিয়া এবং ইমাম ইবৃন জারীর (র) উহার সনদসমূহ ও শদ্দের বিতিন্নতা সহ বর্ণনা কর্য়াছেন। আল্লাহ চাহেন जেে ‘কিতাবুন আহকামুল কাবীর’ নামক গ্থে উश निপিবদ্ধ করিব। जাল্øাহ ত'অালার উপরই একমাত্র নির্র্র।

একদन ফকীश বলেন : সালাতুন খাওফ जাদায় করার সময়ে সশশ্ত্র অবস্शায় थাকা মুজ়াহিদদের প্রতি ওয়াজিব। কারণ আায়াতের বাহ্ অর্থে উহাই বুঝা যায়। ইমাম শাফিফর দুইটি অভিমতের একটি উহাই। আয়াতের নিম্নোক অংশেও উহা ওয়াজিব হইবার ইংপিত পাওয়া যায় :


অর্থৎৎ বৃষ্টি অথবা রোেের ন্যায় কোনর্রপ অসুবিধা থাকিনে অা্ত্র রাখিয়া দেওয়ায় তোমাদের প্রতি কোনো দোমার্রেপ নাই। তবে লের্রপ অবস্शায়ও তোমার এইজ্রপ প্্বুত থাকিও, যাহাতে জাকন্মিক প্রয়ারনেন মুহূর্তে তোমরা সহজেই অ"্ত্র ধারণ করিতে পারো।




১০৩. "यখन তোমর্木া সালাত সমাঙ্ঠ কর্রিবে, ঢখन দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও ৫ইয়া,
 জাদায় কর্রিব্ব; নির্ধার্রিত সম<্যে সালাত কাক্যেম করা মু'মিনদ্রে জন্য অবশ্য কর্তব্য।"
 তবে ঢাহার্যাও তোমাদ্র্ মতই কষ্ঠ পায়; এবং জাল্নাহর নিকট তোমরা যাহা জাশা কর, উহারা ঢাহা জাশা করে না। জাল্লাহ সর্বজ্, প্রজ্बাময়।"

তাফস্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সালাতুল খাওফ আদায় করার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করার জন্যে মু’মিনদের প্রতি নির্দেশ দিতেছেন। অন্যান্য নামাय আদায় করিবার পরও আল্লাহর যিক্র করার প্রতি শরী‘আতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা হইয়াছে। তবে বিশেষত সালাতুল খাওফে এইর্রপ কত্গুলি কার্শ্যে বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, যাহার বিধান অন্যান্য নামাযে প্রদত্ত হয় নাই। যেমন ঃ নামাযের রাকাআতের সংখ্যা হ্রাসকরণ, কিবলামুখী না থাকা, অশ্ষার্ঢঢ অবস্থায়ও নামায আদায় করার অনুমতি, নামায আদায়রত অবস্থায় মুসল্লীর জন্যে স্থান ত্যাগ করিবার অনুমতি ইত্যাদি। তাই উহা আদায় করিবার পর অধিক পরিমাণে আল্মাহর যিক্র করার জন্যে আল্নাহ তা‘আলা এখানে বিশেষভাবে তাকীদ করিতেছেন। অনুর্রপভাবে সম্মানিত মাসসমূহ (মুহার্রম, রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ) সম্বন্ধে অন্যত তিনি বলিয়াছেন :


অথ্যাৎ ‘সম্মানিত মাসসমূহে তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না।’ সম্মানিত মাসসমূহ ভিন্ন অন্যান্য সময়ে নিজেদের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ হইলেও উক্ত মাসগুলির সম্মানের কারণে আয়াতে আল্ণাহ তা‘আলা উপরিউক্ত মাসগ্তলিতে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিতে মানুষকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

- অর্থাৎ ‘নামায আদায় করার পর সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর যিক্র করো।

অর্থাৎ ভীতি ও বিপদাশংকা তিরোহিত হইবার পর তোমরা পরিপূণ্ণ মনোনিবেশ ও একাপ্রতা লইয়া রাকাআতের সংখ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবনী পূরণ করিয়া নামায আদায় করো।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ موتوت অর্থ ফরय। তিনি আরও বলিয়াছেন, হজ্জ আদায় করিবার জন্যে যের্রপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, নামায আদায় করিবার জন্যেও অদ্রপপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

مـوتوت অর্থ निर्मिষ সময়ে আদায়যোগ্য। মুজাহিদ, সালিম ইব্ন আবদুল্নাহ, আলী ইব্ন হুসায়ন, মুহাম্মদ ইব্ন আলী, হাসান, মুকাতিল, সুদ্দী এবং আতিয়া আওফী (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে। আবদুর রাযयাক (র) ......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে

## 

—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ হজ্জের জন্যে যের্রপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, নামাযের জন্যেও তদ্রপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : مـوقوت অর্থ নক্ষত্রের উদয়-অস্তের ন্যায় নিয়মাবদ্ধ। একটি নক্ষত্র অস্তমিত হইবার পর যের্রপ আরেকটি নক্ষত্র উদিত হয়, নামাযের একটি ওয়াক্ত অতিবাহিত হইবার পর ত্দ্রপ আরেকটি ওয়াক্ত আগমন করে।
ولَاْ تَهِنُوْا فِـى ابْتَتَاءَ الْقَوْكْ

जর্থাৎ তোমরা শক্রুর মুকাবিলা করা, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা এবং তাহাদের সন্ধানে ওঁত পাতিয়া থাকায় ক্বান্ত ইইও না, ক্ষান্ত ইইও না এবং পশ্চাৎপদ ইইও না। পরন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে অক্নান্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাও, তাহাদিগকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদ্ত্ত করিয়া ছাড়ো এবং তাহাদের মানবতা বিরোধী অত্যাচার ও বর্বরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।

## 

অর্থাৎ তোমরা যেক্রপ আহত ও নিহত হও, তাহারাও তো সেইর্দপ আহত ও নিহত হয়। অনুর্রপ অর্থে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

অতঃপর আল্নাহ ত‘আআলা বলিতেছেন :
وْتَرْجُوْنْ مِنَ اللَّهِ مَالَا يَرْجُوْنْ-

অর্থাৎ, যুদ্ধে আহত বা নিহত হওয়ার দিক দিয়া তাহারা ও তোমরা পর্্পর সমান। কিন্তু তোমাদের রহিয়াছে আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার এবং সাহায্য পাইবার আশা। আল্লাহ তাঁহার কিতাবে ও তাঁারার রাসূলের মুখে উহার ওয়াদা ও আপ্বাস প্রদান করিয়াছেন। ঢাঁহার ওয়াদা ও আপ্বাস নিশ্চিত সত্য এবং উহা অপূর্ণ থাকিবার নহে। পক্ষন্তরে তাহাদের উপরিউক্ত নেকী বা সাহায্য পাইবার কোন আশা নাই। অতএব তাহাদের তুলনায় তোমাদের জিহাদে অংশপ্রহণ তথা মানবাধিকার কায়েমের জন্য আল্নাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনেক অনেক শুণ অধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উপকরণ ও উপাদান রহহিয়াছে।
وكَانَ اللَلُهُ عَيْمْـَا حَكِيْمـا

অর্থাৎ আল্মাহ যে সকল নৈসর্গিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আইন-কানুন প্রবর্তন ও প্রদান করেন, সে সশ্পর্কে তিনি বেশ অবহিত ও প্রজ্ঞাবান। ঢাই তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

 ס

## (I.V)

 O خَ



১০৫. "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর; এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের সমর্থন কর্নিও না।"
১০৬. "এবং আল্লাহর ফ্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ।"
১০৭. "যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে, তাহাদের পক্ষে বাদ-বিতণা কর্রিও না, আল্লাহ বিশ্বাসহন্তা পাপীকে পসন্দ কর্রেন না।"

Dob. "তাহারা মানুষ ইইতে গোপন করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন করে না; অথচ তিनि তখनও তাহাদের সঙ্ছই আছেন রাত্রে যখন তাহারা তিনি यাহা পসন্দ করেন না, এমন বিষয়ে পরামর্শ করে। আর তাহারা যাহা করে, ঢাহা সর্বঢোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত।"
১০৯. "দেখ, তোমরা ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুথে কে তাহাদের পক্ষে তর্ক কর্রিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে?"

তাফ্সীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ তা'আলা ঢাঁহার রাসূলকক সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার প্রতি আমি সত্য গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি এই উর্দেশ্যে, যেন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহাভ্যে উহা দ্বারা তুমি বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি কর।
لِتَـْكُمْ بـيْنَ النَّاسِ بِمْا آركَ اللَّهُ

অর্থাৎ ‘যাহাতে তুমি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞনের সাহায্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করো।’ আয়াতের এই অংশ দ্বারা এক দল উসূলে ফিকহ বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অধিকার রাসৃলুল্লাহ (সা)-এর রহিয়াছে। এই প্রসজ্গে তাঁাারা নিজ্েেের সমর্থনে বুথারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

হিশাম ইব্ন উর্ওয়া (র)......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) ঢাঁর ঘরের দর্ওয়াযায় ঝগড়াকারীদের শোরগোল ऊনিয়া বাহিরে আগমন পূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন, ঔনো হে! আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নহি। আমি তোমাদের

নিকট হইতে প্রাঙ্জ সাক্ষ-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচার করিয়া থাকি। এইই্রপ হ৫য়া বিচিত্র নহে শে, তোমাদের কেই যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিবার ব্যাপারে অধিকতর চাহ্র্য ও বাগীীত দেখাইয়া आমার মুখ ইইতে নিজের পcক রায় বাহির কর্রিয়া নইবে। এইкৃপে यদি আমি কাহাকেও অন্য কোনো মুসলিমের হক প্রদান কর্য়া রায় দিই, তবে উক্ত হক তাহার জন্যে অগ্নিপিভ স্বর্মপ। এখন তাহার ইচ্ম হয় সে উহা সলে লইয়া যাইবে, না হয় উহাকে রাথিয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ......২য়ত উম্মে সানমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এক্দা দুইজন আনসার সাহাবী উজ্ৰরাধ্ধিার সম্পর্কিত ঢাহাদের মধ্যকার একটি বিবাদ লইয়া রাসূনুল্মাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। বিষয়tটি ছিন পুরাতন। তাহাদের কাহারো নিকট কোন প্রমাণ ছিন না। রাসূন্নুল্লাহ (সা) তহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার নিকট নিজেদের বিরোখ নইয়া আলিয়া থাক। আমি তো মানুষ বৈ কিছু নহি। ইহা বিচিত্র নহে বে, তোমাদের একজন आরেকজন অপেশ্ষে জধিকতর চুুর ও তর্ববাগীশ। आামি তো তোমাদের নিকট ইইতে প্রাধ্ত তথ্য-প্রমাণর ভিত্তিতে বিবাদের ক্যসা|লা দিই। यদি জামি কাহাকেও তাহার জাতার কোন্নে হক প্রদান কর্রিয়া রায় দিই, তবে সে ভ্যে উহা অহণ না করে। কারণ আমি তাহাকে একটি অগ্নিপিও প্রদান করিলাম। লে কিয়ামতের দিন উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইবে। ইহ শ্রবণে
 কর্রিनাম। রাসূলূম্মাহ (সা) বলিলেন, তোমরা যখন প্রত্যেকেই স্ব স্ব দাবি পরিত্যাগ করিনে, তथন যাও, সংশ্মিষ সশ্পত্তি যথাস্ভব সতর্কতার সহিত দুইভাগে বিভ্ত করিয়া পক্ষহীন বদ্টন ব্যস্शা লটার্রীর মাধ্যম্ প্রত্যেকে একভাগ কর্যিয়া গ্রহণ কন। অতঃপর প্রত্যেকে অপর কর্ত্থক অনিম্ঘাকৃতভবে গৃহীত তাহার হকের দাবি ত্যাগ কর্য়য়া অপর্রের জন্যে টহা হানান কর্রিয়া দাও।

ইমাম জাবূ দাউদ (র) উপরিউক্ত হাদীস উসামা ইবৃন যায়দ (রা) ইইতে বর্ণনা করির়াছেন। তৎকর্ত্থক বর্ণিত হাদীসে এই অতিরিক্ত বাক্যটি রহিয়াহছ : 'নবী কর্রীম (সা) বলিলেন, বে
 সাহা্যে রায় দিই।'

ইব্ন মারূদूবিয়া (র) ......ইব্ন जাব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ একদা একদন
 তাহাদ্র মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির একটি লৌఇবর্ম চূরি গেন। জনৈক আনসার সাহাবীর প্রতি তাহার সন্দেহ ইইলে তিনি রাসামূন্ন্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, নিচয়্যই ত‘অাম ইবৃন উবায়রিক আমার লৌহবর্ম চूর্রি করিয়াছে। চোর ইহা জানিতে পান্যিয়া লৌহবর্মটি জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তির ঘরে নিক্কেপ কর্যিয়া आসিল। অতঃপর স্বগোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বলিল, आামি লৌহরর্মটি সরাইয়া खেনিয়াছি। উহা অমুক ব্যক্তির ঘরে নিক্ষেপ করিয়া জাসিয়াছি। নিঃষ্য়ই ঢাহার নিকট উহা পাওয়া যাইবে। তাহারা রাত্রিবেলায় রাসানূন্ধাহ (সা)-এর নিকট গমন কর্নিয়া তাহাক্ বলিল, ছে আল্লাহর নবী! आমাদের স্বগোর্রীয় ব্যক্তিটি নিরপরাধ। লোহবর্মটি চूরি করিয়াছে অমুক ব্যক্তি। আমরা উহা জানিয়া «্সনিয়াছি। অতএব জপনি লোক সমক্ষ্ আমাদের স্বগোত্রীয় লোকটিকে নিরপরাধ মোষণা করুন এবং তাহার পক্ষে রায় প্রদান করুন।

কারণ আপনার সহায়তায় আল্লাহ তাহাকে র্ষ্ণা না করিলে সে মহাক্ষত্গিঙ্ত হইবে। ইহাতে রাসৃনুন্ধাহ (সা) দঙায়মান হইয়া লোক সমক্ক তাহাকে নিরপরাধ ঘোষণা করিলেন। এই घট্না উপলক্ষে আল্ছাহ ত'অানা নিম্নেক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন :


অতঃপর যাহারা মিথ্যা নইয়া গোপনে রাব্রিবেলায় রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছিন, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া নাযিল করিলেন :


অবশেণে তাহাদ্রের তওবা করিবার শর্তে তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার আপ্পাস প্রদান কর্রিয়া নাযিল করিলেন পরবর্তী এই আয়াত :


অতঃপর চোর এবং চোরের সহায়তাকারী মিথ্যাবাদীগণ সম্বক্ধে নাযিল করিলেন ঃ


ঊপরিউক্乛 বর্ণনাটি অনুন্রপ অন্য কোনো বর্ণনা দ্যার সমর্থিত হয় নাই।
মুজাহিদ, ইক্রিমা, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতসমূহ সষক্ধে বলেন ঃ উহা ইবনন উবাইরিক নামে পরিচিত জনননক চোরের ঘট্না উপলক্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা কিছু পার্থকসসহ ঘট্নার প্রায় অনুরপ বর্ণনা প্রান কর্যিয়াছেন

ইমাম তিহ্মিযী ও ইমাম ইব্ন জারীর (র)...কাতাদ ইব্ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (রা) বনেন ঃ আমাদ্দর নিকট উবাইরিক গোত্রের এক পরিবার্রের গৃ্হে বিশ্র, বশীর ও যুবাশ্ণিির নামক তিনটি লোক বাস করিত। তাহাদের মষ্যে বশীর নামক লোকটি ছিল মুনাফিক। সে নবী কর্রীম (সা)-এর সাহাবীদের নিন্দায় কবিতা রচনা কর্রিয়া উহাকে ভিন্ন কবির রচিত কবিত নাম দিত। ভিন্ন কবির নাম্ উহা গাহিয়া গাহিয়া সে অান্দ উপভেগ করিত। সাহাবীগণ তাহর আবৃঞ্ত কবিত ৃनিয়া বলিতেন, आল্লাহ্র কসম! এই भাপিষ্ঠ নিজেই ইহ রচনা কর্যিয়াছে। বশীর্রের পরিবারাট জাহিনী ও ইসলামী উতয় যুপেই দর্দ্র ও অভাবী পর্রিবার
 आসিলে লে সির্রিয়া হইতে আগত বণিক দলের নিকট হইতে ময়দা খরিদ করিত ও উহা নিজ পরিবার্রে জন্যে নির্দিষ কর্রিয়া রাখিত। একদা সিরিয়া হইতে একদন বণিক आসিলে আমার পিতৃব্য রিফা‘আ ইব্ন যায়দ তাহাদের নিকট হইতে এক বশ্তা ময়দা খরিদ করত উহা তাহার
কাছীর——/ט৩

একটি ঘরে রাথিয়্যা দিনেন। উহার মধ্যে লৌহবর্ম, তরবারি ও অন্যান্য অস্শ্ও রক্ষিত ছিন।
 প্রजতত আমার পিত্ব্য র্নিফ‘অা আমার নিকট আসিয়া বনিলেন, ওহে ভ্রাতুপ্পুত্র! রাত্রিতে
 বাড়িতে সক্কান নইয়া জানিতে পার্রিলাম, রাত্রিতে বশীর ভ্রাত্ত্রে়ের বাড়িতে খাদ্য পাকাইবার কার্বে আাe্ জ্লিতে দেখা গিয়াছে এবং উক্ত খাদ্য আমার পিতৃব্যের ঘর হইতে অপছতত ময়দা দ্ঘারাই পাকানো হইয়াছে। এদিকে আমাদের অনুসদ্ধান কার্य চালাইবার সময়ে বশীর ভ্রাতৃ্রয় আামাদিগকে বলিল, जাল্লাহ্র কসম! লাবীদ ইবุন সাহল ভিন্ন অন্য কেহ তোমাদের মাল চूরি করে নাই। লাবীদ হিলেন একজন সৎ ও নেককার মুসনমান। তিনি ইহা জানিতে পার্রিয় নাঙ্গ ঢলওয়ার হন্চে তাহাদের নিকট আসিয়া বনিলেন, আম্মি কি কখনও চুরি কর্রিয়া থাকি? আাল্ধाহুর কসম! হয় এই তনওয়ার তোমাদের মস্তক ছ্নি করিয়া দিবে; না হয় তোময়া এই চুরির ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহাতে বশীর ज্রাতৃণ্রয় এই বলিয়া তাহার হাত হইতে রেহাই পাইল বে, আমাদিগকে রেহাই দাও; ঢুমি চুরি কর নাই।

আমরা অনুসক্ধান চালাইয়া নিশ্চিত হইলাম बে, বশীর ভ্রাতৃত্র্য় প্রকৃত চোর। আমার
 জানাইতে, তবে ভাল হইত। অামি রাসানুল্নাহ (সা)-এর নিকট জসিিয়া বলিলাম, আমাদের এক প্রতিবেশী পরিবার অত্যাচারী। তাহারা জামার পিতৃব্য র্রিষআআ ইব্ন যায়দের ঘরে সিধধ কাটিয়া তাহার जশ্ত্র ও খাদ্য লইয়া গিয়াহে। তাহারা বেন আামাদের অম্ত্র প্রত্রণ্প করে, খাদ্যের
 বশীর জাতূঅ্য এই সং্বাদ জানিতে পারিয়া উসায়দ ইব্ন উরওয়া নামক ঢাহাদের এক নিজস্ব লোকের নিকট আসিয়া তাহার সহিত এ সস্বক্ধে জালোচ্না করিল। তৎপর মহল্झার একদল লোক রাসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট্ট গিয়া বনিল, হে আাল্লাহ্র র্যাসূন! কাতাদা ইব্ন নু'মান ও তাহার পিত্ব্য আমাদের একটি সৎ ও নেককার পরিবারের বিরুদ্ধ্ধে বিনা প্রমাণ চূরির অভিয্যোগ উখাপন কর্য়াছে। কাতাদা বলেন, আমি র্যাসূনুল্মাহ (সা)-এর নিকট জসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি অকটি সৎ ও নেককার পর্রিবার্রে বিরৃদ্ধে লাগিয়াছে। কোনর্পপ সাক্য--্রমাণ ব্যতিরেকে ঢুমি তাহদের বিক্তেদ্ধে চূরির অভিব্যোগ উথাপন কর্য়াছ! আমি রাসূলুন্নাহ (সা)-এর নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। ভাবিলাম, আমার কিছू মান আমার অধিকার হইতে চলিয়া গেলেও यদি আমি রাসূনূন্মাহ (সা)-এর সহিত তংসম্বক্ধে আলোচন্না না করিতাম! আমার পিত্ব্য র্রিফাআা আমার নিকট আসিয়া জ্ঞ্ঞ্যো করিলেন, হে বৎস! কি কর্রিয়া জাসিলে ? রাসৃনুন্নাহ (সা) যাহা আমাকে বলিয়াছেন, আামি তাহাকে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, जাল্লাহরইই নিকট সাহাय্য চাই। কিছুक্ণণের মধ্যে নিম্নের জায়াত নাযিল হইল :

 হইয়াছেi


অর্থাৎ 'তৎসম্বক্ধে আল্মাহ্র নিকট কমা প্রার্থনা করো।


অর্থাৎ ‘কেহ পাপ করিবার পর অথবা নিজের উপর অত্যাচার করিবার পর আল্মাহর নিকট ক্মা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ নিশ্য়ই ক্ষমা করিয়া দেন।'

—আয়াত্ময়ে বশীর ভ্রাতৃত্রয়ের চূরি করিবার এবং মিথ্যার আশ্রয় লইয়া নিজেদের পাপকে নিরপরাধ লাবীদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্ঠা করিবার প্রতি ইক্পিত রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং পরবর্তী প্রাসभিক দুই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুন্মাহ (সা) অপহ্বত অন্ত্র উদ্ধার করিয়া রিফা'আার নিকট পৌছাইয়া দিলেন। হযরত কাতাদা (রা) বলেন, আমার পিতৃব্য রিফা‘আ বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগেই অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার ইসনাম গ্রহণের বিষয়টি আমার নিকট সন্দেহমুক্ত ছিল না। আমি তাহার নিকট তাহার উদ্ধারকৃত চোরাই অস্ত্র লইয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! উহা আল্মাহর পথে দান করিলাম। তখন বুঝিলাম, তাহার ইসলাম গ্রহণ আন্তরিক ও প্রকৃত ছিন। উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইবার পর বশীর সেখানে হইতে চলিয়া গিয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইল এবং সালাফা বিন্তে সা‘দ ইব্ন সুমায়্যা নান্নী জনৈকা মহিলার আশ্রয়ে বসবাস করিতে লাগিন। ইহাতে আল্মাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ




সালাফা বিন্তে সাদের নিকট বশীরের আশ্রয় লইবার পর কবি হযরত হাসসান ইব্ন সাবিত (রা) তাহার নিন্দায় কবিতার কয়েকটি চরণ রচনা করিলেন। হযরত হাসসানের কবিতা উক্ত মহিলার কানে পৌছিলে তাহার আঘ্মমর্যাদাবোধে লাগিল। সে বশীরের মালপত্র মাথায় লইয়া উহ্হা আবতা নামক স্থানে নিক্ষেপ করিয়া আসিল এবং তাহাকে বলিল, তুমি তো আমার জন্য হাসসানের কবিতা উপঢৌকন হিসাবে লইয়া আসিয়াছ। তুমি তো মঙ্গল ও কল্যাণ বহিয়া আনিবার লোক নহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁহার সংকলনে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসল্গে ও ইমাম ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে একই প্রসন্গে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীস অনুর্রপ কোেো হাদীস দারা সমর্থিত হয় নাই।
 কর্য়াছছেন বनिয়া আযার জনা নাই। ইউনুস বুকায়রসহ একাধিক মুহাদ্সিস উহা আসিম ইবৃন উমর ইব্ন কাতাদ (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছ্ছন। ইবৃন আব্ शাতিম (র), ইবনুল মুনयির (র) ঢাহার তাফসীর সংকলনে, এবং আবুশ-শায়খ ইসপাহানী (র) উক্ত হাদীসটি মুহা্মদ ইব্ন সানামার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুส্গপ হাকিম আবূ আবদুন্ধাহ নায়শাপৃরী (র) তাঁার মুসতদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বনেন, এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তনুयায়ী সহীহ, यদিও বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।

লোকনিন্দার ভয়ে মুনাফিকগণ স্বীয় পাপাচারে গোপনীয়তার পথ অবনয়ন করিত। আা়াাতে মুनাফিকদ্রে উপরোক্ত আচরণের নিন্ড করিয়া আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন ঃ তাহারা মানুষ্রের গোচর হইতে নিজ্রেদর পাপাচারকে গোপন করিতে পারিলেও আল্gाহহর গোচর হইতে উহাকে গোপন করিতে পারে না। কারণ তিনি তাহাদর গোপন কার্থকনাপ এবং গোপন পরিকল্পনা

- সম্শক্ক সম্পূর্ণ অবহিত ও ওয়াকিফহহাল রহহিয়াছ্ন। তাহাদিগক্কে সর্ত করিতেছেন বে, তহারা রাত্রিতে গোপনে মিনিত হইয়া আল্লাহদ্রোহিতামৃনক বে সকন আলোচনা করে এবং বে সকন পরিকক্পনা রচনা করে, উহার সমুদয় ব্যাপারই আল্লাহ ত'আলা অবগত রহিয়াছেন। সকল বিষয় ও घট্না তঁशার ইন্ম ও জ্ঞানে অধীন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তজজানা বলিতেছেন ঃ ইহজগতের বিচারকণণ সীমাবদ্ধ জ্ঞাের অধ্ধিকারী। তাহারা তাহাদের সন্নিকটে উপস্গাপিত সাক্ষ--্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদদর রায় দেন। আদালতে কেহ কাহারও পকে মিথ্যা সাক্য প্রান করিয়া তাহার পক্কে রায় নইতে পারে। কিন্মু আথিরাতে এই সু<্যো থাকিবে না। সেদিনের বিচারক স্বয়ং অাল্লাহ ত'অালা। তাহার নিকট কিছুই গোপন নাই। কাহারও মিথ্যা সাক্ষ্য সেদিন কাহর্রো কাজ্জ আসিবে না। আজ তোমরা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া পার্থিব বিচারে পাপাচরীরেক অপরের হক নইয়া দিতেছ; কিত্ুু কিয়ামতে আল্gाহ্র সম্থূvে তাহাদের পক্ক অবনষৃন পৃর্বক কে তাহাদিগকে বিজয়ী কর্রিয়া দিবে ? এমন কেহ কি আছে, ভে তাহাদের হইয়া আল্qাহর শাস্তি হইতে তাহাদিগকে বাঁাইয়া আনিবে?
(11.)
-


ó



১১০. "কেহ কোন মন্দকাজ করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলম করিয়া পরে আল্লাহর কাছে ফ্মমা প্রার্থনা করিলে আাল্মাহকে সে ঋমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।"
১১১. "কেহ পাপকার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"
১১২. "কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে।"
১১৩. "তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাক্কিলে তাহাদের একদল তোমাকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিত। কিস্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত কাহাকেও বিল্রান্ত করে না এবং তোমার কোনই ফ্ষতি. করিতে পারে না। আল্লাহ ঢোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ঢুমি যাহা জানিতে না, তাহা তোমাকে শিক্কা দিয়াছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্মাহ তা'আলা তাঁহার উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবত বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, কোনো বান্দা পাপের কাজ হইতে তওবা করিলে তাহার পাপ যে কোনোর্প এবং যত বড়ই হউক না কেন, তিনি তাহার তওবা কবূল করেন।

আनোচ্য আয়াত সম্বন্ধে আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা তাঁহার উদারতা, ফ্মাশীলতা, কৃপা পরায়ণতা, মহত্ব ও মহানুভবতা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন বান্দা ছোট বা বড় যে কোনরূপ পাপ করিয়া ফেলিয়া যদি তাঁহার নিকট অনুতণ্ণ হয় ও তওবা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এমনকি তাহার পাপ পর্বত, আকাশসমূহ ও সমগ্গ পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও তওবার ফলে আল্লাহ তাআলা উহা মাফ করিয়া দেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, বনী ইসরাঈল গোত্রের কেহ কোন পাপ করিলে উহার কাফফারা কি দিতে হইবে, তাহার বিবরণ প্রভাতে সে তাহার ঘরের দরওয়াযায় লিখিত দেখিতে পাইত। আবার তাহার কাপড়ের কোনো অংশে পেশাব লাগিয়া গেলে তাহাকে উহা কেঁচ দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইত। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি বলিল, বনী ইসরাঈলকে আল্মাহ তাআলা সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্নাহ্ (রা) বলিলেন, আল্মাহ তা‘আলা তাহাদিগকে বে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তোমাদিগকে তাহা হইতে সহজতর ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি পানিকে তোমাদের জন্যে পবিত্রকর বানাইয়াছেন। আর জনাহের ক্ষমার জন্যে তিনি তওবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন :


তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ


ইবุন জারীর (র)......হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : এক্দা হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-এর নিকট একটি ক্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটি

স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়া গর্তবতী হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটির কি শাস্তি হইবে ? হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) বলিলেন, তাহার জন্যে দোযথের শাস্তি রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ঢাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন এবং বলিলেন, তোমার পাপটি যে ধরনের পাপই হউক, উহা তওবা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা ক্মা করিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

ইহা তনিয়া স্ত্রীলোকটি ক্রন্দন থামাইয়া চোখ মুছিল। অতঃপর সে চলিয়া গেল।
ইমাম আহমদ (র)......বনী ফুযারার আসৃমা অথবা তৎপুত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত আनী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি যখনই নবী করীম•(সা)-এর নিকট হইতে কোন বাণী শ্রবণ করিয়াছি, আল্লাহ্ আমাকে উহাদ্বারা যতট্রকু উপকার প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, আমি উহাদ্বারা ততট্টুু উপকার লাভ করিয়াছি। আমার নিকট হযরত আবূ বকর সিদ্দীক বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কোন মুসলমান় কোন গুনাহ করিয়া ফেলিবার পর যদি সে উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করত উক্ত ঈনাহের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফ্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্মাহ তাহাকে নিশয়ই ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করিলেন :

 হাদীস সম্ধদ্ধ আলোচ্না কর্রিয়াছি। সুনান সংক্কণণণর মধ্য হইতে কে কে উহা বর্ণনা কর্যিয়াছেন এবং উহার সনদদ কি কি বিক্রপ সমালোচনা রহহয়াছে, তাহা সবই সেখান্ন উল্gেথ করিয়াছি। উক্ত হাদীস্রে কিয়দংশ সূরা আলে-ইয়র্রানে বণিত হইয়াছছ। ইমাম ইবৃন
 বর্ণনা কন্রিয়াছেন। উহা এই:

ইবุন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ বকর সিদীক রাযিয়াল্লাহ् আনহ হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন বে, নবী কনীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বান্দ কোন ওনাহ কর্রিয়া বসিলে সে यদি
 করে, তবে তাহাকে ক্যে কর্রিয়া দেওয়া জাল্মাহ ত'অালার কর্তব্য ও দায়িত্ণ হইয়া যায়। কারণ আল্লাহ ত'অানা বলেন :

 ইইঢে আবান ইবীন অাবূ আইয়াশের সনদদ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ সনদ সহীহ নহে।

ইব্ন মারদूবিয়া (র)......হযরত आবুদ-দার্দা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন বে, एযরত আাবুদ-দারদা (রা) বলেন ঃ আমরা নবী কন্রীম (সা)-এর চতুপ্পার্পে উপবিষ্ঠ থাকা অবস্থায় কোন

কার্য উপলক্ষ তঁহার অনাত্র যাইবার প্রর্যোজন দেখা দিলে এবং কার্य শেষ হইবার পর পুনরায়
 রাখিয়া যাইতেন। একদা তিনি স্বীয় পাদুকাদ্য় রাখিয়া ণেলেন এবং একপাত্র পানি সল্গে করিয়া অনাত্র গমন করিলেন। আমি তাহার পশাতে গমন করিলাম। কিছুফণ অতিবাহিত হইবার পর তিনি প্রক্রোজনীয় কার্य সস্পাদন ব্যত্রেকেই প্রত্যাবর্তন কর্রিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রভূর তর্যফ ইইতে জনৈক আগ্্ুক আগমন কর্রিয়া বনিলেন :


आমি স্ধীয় সহচরবৃন্দকে এই সুসংবাদটি জ্ঞাপন করিতে ইচ্ম করিলাম। হযরত आবুদ-দারদা (রা) বলেন, ইতিপূর্বে অবणীর্ণ - (কোন ব্যক্তি পাপ করিলে তাহাকে উহার শান্তি প্রদান করা হইবে) এই আয়াত মানুব্েে নিকট দুর্কিসহ চৈক্যিয়াছিল। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসৃল। কেহ ব্যডিচার এবং চুরি কর্রিয়াও ঢাহার প্রিপালক প্রডুর নিকট ক্ষমা পার্থনা করিলে কি তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন ? তিনি বলিলেন, श্যা! आমি দ্বিতীয়বার উক্ত প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হ্যা! আমি তৃতীয়বার উক্ত প্রশ্ন উল্লেখ করিলে তিনি বনিলেন হাঁ! কেহ ব্যভিচার এবং চুরি করিয়াও আল্লাহ ত'অালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিরে আল্লাহ ঢাজানা তাহাকে ক্ষমা কর্রিয়া দিরেন। এমন কি আবুদ-দারদার নিকট ইহা অপসদ্দীয় হইলেও।

इযরত জাবুদ-দার্দা (রা)-এর শিষ্য বলেন ঃ (টক্ত হাদীস বর্ণনা কর্রিবার কালে) হযরত আবৃদ দারূা (রা) আসুলি দ্ঘারা স্বীয় নাসিকায় আঘাত কর্রিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য টপরোত্ত সনদ ভ্ন্ন জন্য কোো সনদে অনুর্রপভাবে বর্ণিত হহ নাই। উহার সনদ দুর্বল।

আলোচ একশত এগার নন্বর আয়াততের অনুরপপ আয়াত হইত্ছে :

আর উত্য় জয়াততর তাৎপর্য এই বে, কেহ কাহারও কোনো উপকার করিয়া দিতে পারিবে না। প্রত্যেকেই তাহার নিজম্ব আমলের ফলে ভোগ করিবে এবং একজন অপরজনের পাপের ফল ভোগ কর্রিবে না।
وَكَانَ اللَهُ عَلِيْمُ حَكِيْتًا

অর্থাৎ आল্লাহ ত'আানার ইনম, হিকমত, আদল, ন্যায় বিচার ও রহহমতের কারণেই উপরোত্ত বিধান রহিয়াহে।

ইতিপৃর্বে একশত পাচচ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীলে উল্লেখ করা হইয়াহে বে, উবাইরকের পুত্রগণ স্ধীয় চোর্यবৃক্তির ঘৃণ্য অপরাধ নাবীদ ইব্ন সাহল নামक জটৈনক নিরপরাধ্ ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দিবার জঘনা পাপাচার করিয়াছিল। কোনো কোনো রিওয়ায়াত অনুযায়ী লেই নিরপরাধ ব্যক্তিটি যায়দ ইব্ন সামীন নামক জনৈক ইয়াহূদী ছিল। আলোচ আয়াতে উপরোক্ত পাপে কঠোর শাস্তি সম্ধেে সতর্ক করা হইয়াছ্। তবে আায়াতের এই সত্তীককরণ অনুন্রপ র্রত্যেক পাপাচরীীর প্রতি প্রর্যেজ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হयরত কাতাদা ইব্ন নু‘মান (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত কাতাদা (রা) উবাইরিক তনয়গণের চুরির পৃর্বোল্নিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, এই ঘটনা প্রসস্গেই আল্লাহ তা‘আলা নিস্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

উসায়দ ইব্ন উরওয়া ও তাহার সহকুচক্রীগণ রাসূলুল্ুাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া প্রকৃত চোর উবাইরিক তনয়গণকে নির্দোষ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। হযরত কাতাদা ইব্ন নু'মান কর্তৃক রাসূনুল্নাহ (সা)-এর দরবারে তাহাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনীত হইবার কাব্ৰণে তহাদের নিন্দা করিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের সেই ষড়্ব্ত্রের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত ঘটনা সম্বক্ধে রাসূলুল্মাহ (সা)-কে অবগত করাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিভ্রান্ত করিবার তাহাদের সেই প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্নাহ (সা)-এর প্রতি সর্বক্ষেত্র আল্লাহ তাআআলার সাহায্য ও কৃপা প্রদর্শিত হইবার বর্ণনা প্রসজ্গে আল্মাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ
وَآنْزَلْ اللَّهُ عَلَيْنَ الْكِتَابَ وَاْلْ


অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমার প্রতি কুরআন এবং হিকমত নাযিল করিয়াছ্ছন আর এইর্পপ জ্ঞানের কথা তোমাকে তিনি জানাইয়াছেন যাহা ইতিপৃর্বে তুমি জানিতে না।’

অনুর্রপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

‘আর এভাবেই আমি জিবরাঈলকে নির্দেশ দিয়া ওহী পৌছাইয়াছি। তুমি তো জানিতে না কিতাব কি বস্তু আর ঈমান কি জিনিস ?’

তিনি আরও বলিয়াছেন :
'আর ঢুমি তো আশা কর নাই তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হইবে, 泉! ইহা তো তোমার প্রতিপালকের তরফের অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ।'

আল্মাহ তাআলার পক্ষ ইইতে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর কিতাব ও হিকমতপ্রাপ্তি হইতেছে তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার মহান দান। এইহেতু তিনি বলিতেছেন :
وَكَانَ فَضْلُ اللُهِ عَلَيْنَ عْظِيْمًا

অর্থাৎ ‘তোমার প্রতি আল্নাহর অবদান অত্যন্ত বড়।’





3د8. "তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই। তবে কল্যাণ আছে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পরামশ্শ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেহ উহা করিনে তাহাকে বিরাট পুর্রস্কার দিব।"
১১৫. "কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত করার পর সে যদি রাসূলের বিব্রুদ্ধাচরণ করে এবং মু’মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায়, সে দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!"

তাফসীর ঃ نجـواهـم অর্থাৎ 'মানুষের সলা-পরামর্শ।'

অর্থাৎ ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সদকা, নেককাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির উপদেশ প্রদান করে, তাহার কথায় কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।’

ইবনে মারদুবিয়া (র)...... উম্মে হাবীবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ তা'আলার যিক্র এবং সৎকার্য করিবার ও অসৎকার্য হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ প্রদান ভিন্ন মানুষের সব কথাই তাহার জন্যে ক্ষতিকর। এতদশ্রবণে রাবী সুফিয়ান সাওরী (র) বলিলেন, আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে ওনেন নাই-

النًّاس-
আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুক্রপ। আপনি কি আল্নাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে ঔনেন নাই-


আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুর্দ। আপনি কি আল্মাহ্রে তাঁার কিতাবে ইহা বলিতে ঔনেন নাই-

কাছীর—৩/৩৪


আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।
ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্নে মাজাহ (র) ইপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের বর্ণনায় হযরত সুফিয়ান সাওরীর উপরোক্ত কথাগুলির উল্লেখ নাই। ইমাম তির্মিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াयীদ ইব্ন হুনায়শের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো রাবীর মাধ্যমম উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র).....হযরত উস্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হ্যর উম্মে কুলসুম (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার কার্যে ভালো কথা বানাইয়া বলে, সে মিথ্যাবাদী নহে। হযরত টম্মে কুলসুম (রা) আররা বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে নিম্নেক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোকো ক্ষের্রে মিথ্যা বলিতে অনুমতি দিতে খনি নাই : ১. যুদ্ধক্ষেত্রে; ২. মানুষের মধ্যে সঙ্ধি স্থাপন বা তাহাদের পারস্পুরিক বিবাদ নিষ্পক্তির ক্ষের্রে এবং ৩. স্ত্রীর সহিত স্বামীর কথা বলিবার অথবা স্বামীর সহিত স্ত্রীর কথা বলিবার ক্ষেত্রে।

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারিণী ২যরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বায় আতকারিণী একজন মুহাজির মহিলা। ইমাম ইব্নে মাজাহ (র) ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্য সকল সংকলক উপরোক্ত হাদীস ইব্ন শিহাব যুহরী (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূদ-দারদা (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন: একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে রোযা, নামায এবং সদকা ইইতে অধিকতর সাওয়াব ও নেকীর কার্যের নাম বলিব ? সাহাবীগণ বলিলেন, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! নবী করীম (সা) বলিলেন, রকাধিক ব্যক্তির মধ্যে সঙ্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপনের কার্য। তিনি আরও বলিলেন : পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির কার্য হইতেছে মুণ্ডনকারী অর্থাৎ नেকীকে সম্পূর্ণরূপে ষ্বংসকারী।

ইমাম আবূ দাঁদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) উহাকে 'হাসান-সহীহ' বলিয়াছেন ।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়্যার (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ আইউব (রা)-কে বলিলেন, আমি কি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব ? जिনি বলিলেন, रে আল্মাহ্র রাসূল! সন্ধান দিন। नবী कরীম (সা) বলিলেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দিলে তাহাদের মধ্যে সঙ্ধি স্থাপন ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে চেষ্টা কররা । আর তাহারা মনের দিক দিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাও।

হাফ্যি বাযयার (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের অন্যত্ম রাবী আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্মাহ আল-উমরী একজন দুর্বন প্রকৃতির ব্যক্তি। সে অনেক অসমর্থিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।

আয়াতে উল্লেখিত নেককাজসমূহ আল্মাহ তা'আলার নিকট উচ্চস্তরের কাজ। তাই বলিতেছেন :


অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি ইখলাসের সহিত তথা আল্মাহ্ তাআলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মহৎ কার্য সম্পাদন করিবে, আমি তাহাকে বিপুল পুরস্কারে পুরক্কৃত করিব।'

অর্থাৎ বে ব্যক্তি আল্মাহর রসূলের আনীত পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে, আর এইভাবে সে এক পক্ষে এবং রাসূল আনীতত শরী'আত অন্য পক্ষে অবস্থান করে, আর তাহার নিকট সত্য স্পষ্ট ইইয়া দৃশ্যমান হইবার পর সে ইচ্ছাকৃত্ভাবে এইর্দপ বিপথে চলে।


আর মু’মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে। কেহ রাসূলের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলিলে সে নিস্চিতভাবেই মু’মিনদের পথ হইতে বিষ্যুত হইয়া যায়। তবে মু'মিনদের পথ হইতে বিষ্যুতি দুইর্গপে ঘটিতে পারে : ১. রাসূলের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নির্দেলের বিরোধী পথে চলা এবং ২. উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত রায় ও অভিমত অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী পথে চলা। উম্মতে মুহাম্মাদী কোন বিষয়ে সর্বসম্মত কোন রায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিতর্পপপ প্রমাণিত হইলে উহার বিরোধিতা করা গুমরাহী বৈ কিছু নহে। কারণ এই উন্মত ও তাহার নবীর সম্মানের কারণে ইহা অবধারিত ইইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা সর্বসম্ভতাবে কখনো কোন বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্ধাস পোষণ বা ভ্রান্ত রায় প্রদান করিবে না। উপরোক্ত মর্মে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ‘কিতাবু আহাদীসিন উসূল’ নামক গ্রন্থে আমি এতদ্সম্পর্কিত পর্যাপ্ত সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, এই উম্মতের ইজমা বা সর্বসপ্মত রায় নির্ভুল ও অভ্রান্ত হওয়া যে অনিবার্য ও অবধারিত- এই মর্মের হাদীসের সংখ্যা বিপুল, তাই উহা মুতাওয়াতির। ইমাম শাফিঈ (র) আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই উম্মতের ইজমাকে অনিবার্যর্গপে অভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আয়াতে ইজমার বিরোধিতাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব উহা নির্ভুল হওয়া অনিবার্य। ইমাম শাফিঈর উক্ত যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইজমা নির্ভুল ও অভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

রাসূল কর্তৃক আনীত পথ এবং মু’মিনদের প্রদর্শিত বা আচরিত পথ হইতেছে নির্ভুল ও অভ্রান্ত। ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত পথের বিরোধী পথে চলার পরিণতিতে কঠোর শান্তি হওয়াই বাঞ্ৰনীয়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন :

 সুয্যেগ দিবার উদ্দেশ্যে তাহারই ইচ্ম जনুযায়ী উক্ত বিপথকে তাহার দৃষ্টির সম্যুখে সুन্দর ও মোহনীয় কর্রিয়া ডুলিয়া ধরিব। এইরূপে তাহাকে নিকৃষ্ট নিবাস জাহন্নাম্ ৎপীছছইব।

जনাত্র ত'আলা বनिয়াছ্ন :
‘এই বাণীকে যাহারা অসত্য আখ্যায়িত করে, তাহাদ্র ব্যাপার আমার হাতে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহািিগকে এমনভবে ঢিল দিব বে, তাহারা টেরও পাইবে না।'

তিনি আরো বলেন :
‘যখন তাহারা নিজ্রো নিজেদের হদয়েকে বক্র করিয়া কেলিল, আল্লাহও তাহাদের হুদয়কে বক্র হইতে দিলেন।

তিনি আরো বলিয়াছ্ন :
‘আমি তাহাদিগকে স্বধীননত দিব য্যেন তাহারা নিজেদের সত্যদ্রাহ ও অবাষ্যতার মধ্যে হয়ান-পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া মরে।’

যাহারা স্বেচ্ঘায় হিদায়াত ও সত্যপথ হইতে বিম্যুত হইয়া আল্লাহদ্রোহিতার পথে চলিবে,
 বিচ্যুত ব্যক্তিদের জন্যে ইহ হইত্তে বোগ্য শাস্তি।

এইส্রপে অনাত্র আল্ণাহ তাঅালা বनিয়াছেন :
 الِّى مِرَاطِ الْجَحْيْز
‘যাহারা কুফ্র কর্রিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়ায়, ঢাহাদিগকে, তাহাদিগের সহযোগীদিগকে এবং তহারা আল্gাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদিগের ইবাদত করিয়াছে, তাহাদিগকে একত্র করো। তৎপর তাহাদ্র সকনকে সোজা আহান্নাম্ম নইয়া যাও।'

তিনি আরো বলিয়াছ্ন :

'পাপীগণ অগ্নি প্রত্কক্ষ করিবার পর তাহাদের দৃছ় প্রত্য় জন্মিবে বে, তাহারা উহাতে পতিত হইতে যাইত্তে; জর উহা হইতে বাঁচিবার কোন্নো উপায় তাহারা ুুঁজিয়া পাইবে না।’
(ITY) O
 যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্মাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথল্রষ্ট হয় ।"
১১৭. "চাঁহার পর্রিবর্তে তাহারা দেবীরই পৃজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পৃজা করে।"
১১৮. " আল্লাহ তাহাকে লা‘নত করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিব।"
১১৯. "এবং তাহাদিগকে পথত্রষ্ট করিবই, তাহাদের ত্বদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে নির্দেশ দিব এবং তাহারা প্তর কর্ণচ্দ্দদ করিবেই, আর তাহাদিগকে নিষয়ই নির্দেশ দিব যাহাতে তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহর পরিবর্ত্ কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ফ্ষত্গিষ্ঠ হয়।"
১২০. "সে তাহাদিগকে প্রতিশুতি দেয় এবং তাহাদের হ্রদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে এবং শয়তান ঢাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা ছলনা মাত্র।"
১২১. "তাহাদেরও আশ্রয়স্থল জাহান্নাম উহা ইইতে তাহারা পরিত্রাণের উপায় পাইবে ना।"
১২২. "এবং যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগকে দাখিল করিব এমন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কে আল্লাহ অপেক্মা অধিক সত্যবাদী?"

[^3]বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, কুরআন মাজীদে আমার নিকট এই আয়াত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আয়াত নাই :

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে হাসান-গরীবরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।


অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্মাহর সহিত শিরক করিয়াছে, সে মিথ্যার পথে চলিয়াছে, সত্য পথ ইইতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হইয়াছে নিজ্টেকে ধ্বংস করিয়াছে, দুনিয়া ও আখিরাতে নিজেকে মহাবিপর্যস্ত করিয়াছে এবং সে উভয় জগতের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।


অর্থাৎ ‘তাহারা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া তখু কতগুি দেবীকে ডাকে।’
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রত্যেক প্রতিমার সহিত একটি করিয়া শিশ্ত কন্যা রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ Lًا যুবায়র, মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী ও মুকাতিল হইতেও উক্ত শব্দের অনুর্পপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যাহ্হাক ইইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুশরিকগণ ফেরেশতাদিগকে আল্নাহ তাআলার কন্যা সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহারা বলিত, আমরা এই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে পৃজা করি যে, উহারা আমাদিগকে আল্নাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে। এইভাবে তাহারা ফেরেশতাদিগকে রব বানাইয়া লইয়াছিল। নিজেদের কল্পনা অনুসারে তাহাদিগকে নারী প্রতিমার <্রপ দিয়া বলিত, আমরা আল্লাহর যে সকল কন্যা সন্তানকে পূজা করিয়া থাকি, তাহারা এই সকল প্রতিমাই। উপরোক্ত তাফসীর নিম্নেক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্যের অনুর্প :


‘তোমরা কি লাত, উয্যা ও মানাত দেবীত্রয়কে দেখিয়াছ ? তোমাদের জন্য পুত্র আর তাঁহার (আল্লাহর) জন্য কন্যা ? ইহা কেমন ব্যবস্থা ?'


আআর তাহারা আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাগণকে নারীক্রপ দিয়াছে।

'আর তাহারা তাহাকে জান্নাতের উসিলা বানায়. $\qquad$ তাহাদের এইসব অপবাদ ইইতে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।'

আলী ইব্ন তালহা ও যাহ্হাক (রা)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ৷ অ অর্থ মৃতগণ।

হাসান (র) হইতে মুবারক ইব্ন ফুযালা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (র) বলেন ঃ অর্থ হইল প্রাণহীন যে কোনো বস্তু, উহা কাষ্ঠই হউক আর পাথর হউক। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও অনুর্দপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মৃলত ثL। শব্দের উপরোক্ত অর্থ যুক্ত্যিা্য নহে।
 করিতে মানুষকে পরামর্শ দেয় এবং তাহাদের সম্মুখে শিরককে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া দেখায়। তাই তাহারা প্রকৃতপক্ষে অবাধ্য শয়তানকেই ইবাদত করে। এইর্ণপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


जর্থাৎ ‘হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের থেকে প্রত্র্র্রুতি লই নাই যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করিবে না ? নিশয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র্র।'

মুশরিকগণ দুনিয়াতে দাবি করে যে, তাহারা ফেরেশতাদিগের ইবাদত করে। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাহাদের উক্ত দাবিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া বলিবেন :

जর্থাৎ ‘বরং ইহারা জিন্নকে ইবাদত করিত। ইহাদের অধিকাংশ তাহাদেরই উপর ঈমান রাখিত ও তাহাদিগকে মা‘বূদ মনে করিত।’
لَعْنَهُ اللُهُ

অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং স্বীয় নৈকট্য হইতে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছেন।'
وَتَالَ لَ تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِلَ نَسِيْبٌ مَنْْرُوْضْنُّا

অর্থৎ, 'শয়তান বলিয়া রাখিয়াছে, আমি তোমার দাসগণের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত সংখ্যক অংশকে অবশ্যই সপক্ষে ভাগাইয়া আনিব।'

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজনই দোযখে যাইবে এবং মাত্র একজন বেহেশতে যাইবে।

অর্থাৎ তাহাদিগকে সত্য হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করিব।

অর্থাৎ ‘তাহাদিগকে নানার্গপ মিথ্যা আশার কথা অনাইয়া তাহাদের জন্যে তওবা বিলম্বিত করিব।

 দিবে যাহাতে উহা বিশেষ চিছ্ ও নিদর্শন হিসাবে কাজ কর্র।


 ইবৃন মুসাইয়াব, ইকরিমা, আাবূ আয়াय, কাতাদা, আাবূ সালিহ এবং সাওরী (র) হইতেও উহার উপর্রো্ত ব্যাখ্যা বণ্ণিত হইয়াছে। একটি হাদী’্সও উপরোক্ত কার্य নিযিদ্ধ হইয়াছে।

হাসান ইব্ন जাবুন হাসান বাসরী বনিয়াছেন ঃ উহার তাৎপর্য হইতেছে মুখশ্ণেে বিশেষ

 হইতে বঞ্চিত করেন।

সহীহ বর্ণনায় হযরত ইবৃন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত রহহিয়াছহ বে, তিনি বলেন :
 লা নত প্রদান কর্যিয়াছেন।
 কেন তাহার সষ্বক্জে নানত্রে বদদু'তা করিব না? জাল্ধাহর কিতাে এইর্রপ নির্দেশই রহিয়াছে। তিনি তখন এই অায়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছ্নন :

## 

অর্থাৎ রাসান তোমাদিগকে যাহা প্রদান করেন তোমরা তাহা গ্রহণ করো; আর, রাসূল যাহা হইতে তোমাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন, তোমরা जাহ হইতে বিরত থাক!

মুজাহিদ, ইক্রিমা, ইবরাহীম নাখ্ঁ, হাসান, কাতাদ, হাকিম, সুদ্দী, যাহ्शাক, আত খুরাসানী এবং এক রিওয়ায়াত অন্যায়ী হয়ত ইবীন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে :



 لِخْْقِ اللَّهُ
 উহার অর্থ করেন, আল্gाহ ত'আলা কর্তৃক সৃষ্ট র্রকৃৃত তथा ফিতরতকে বিকৃত করিও না;


 মানুভ্যে অন্তরে সৃষ্ট আল্নাহর্র র্রত আনুগত্ও হইতে পারে। নিস্নোত হাদীস দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয়:

বুখারী ও সুসলিম শরীীফ হযরত অাবূ হরায়র়া (রা) ছইতে বর্ণিত রহিয়াছে বে, নবী করীীম (সা) বनिয়াছেন ঃ প্রত্যেক শি૯ই ফিতরত (ইসলাম) লইইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর তাহার মাতাপিতা তাহাকে ইয়াহূদী অথবা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। বেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে পফ্যাবক অবিকনাপই থাকে। প্রসূত হইবার কানে তোমরা উহার অল্পে কোনর্পপ বৈকল্য দেখ কি? (পরবর্তীকালে লোকে উহাকে বিকলাサ কর্য়া দেয়)।

মুসলিম শরীফে হযরত ইয়াय ইব্ন হাশ্যাদ (র্া) হইতে বর্ণিত র্রহিয়াহে বে, নবী করীম
 কর্রিয়াই সৃষ্টি কর্রিয়াছি। তৎপর শয়তন তাহদদূর নিকট আগমন কর্য়য়া তাহাদিগকে তাহাদের দীন হইতে বিছ্ছুত করিয়া দিয়াছছ, আর জামি তাহাদের জনেয যাহা হানান কর্রিয়াছি, তাহা ঢাহাদদর উপর হারাম করিয়া দিয়াহা।


जর্থাৎ ‘ব্যে ব্যক্তি আা্নাহক্ক ত্যাগ কর্রিয়া শয়ততনকে বন্ধু বানাইন, সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আগিরাত উভয় জগতে অপৃনীীয় কতি খরিদ করিয়া নইন।'


 প্রক্তপক্ষ মিথ্যা ও প্রতারণা বৈ কিছू নহহ। ইহজগতের অনুসারীদিগকে থ্রদত্ত गীয় ওয়াদা ও প্রত্র্রিতিকে স্বয়ং ইবনীসই মিথ্যা ও প্রতারণা বনিয়া পরজগতে মোষণা করিবে। নিস্নের আয়াতে ইবলীসের এই মোষণা প্রদানের কथা বিবৃত হইয়াছু :




‘যখন বিচারকার্य সম্পন্ন হইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রৃতি দিয়াছিলেন সত্ প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতি্রুতি দিয়াছিনাম, কিন্মু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ প্রতিশ্রতি ভগ কর্রিয়াছি। आমার जে তোমাদের টপর কোন आধিপত্য ছিন ना, आমি তোমাদিগকে কেবল आাহান করিয়াছিনাম এবং তোমরা আাহ্মানে সাড়া দিয়াছিলে। সুত্রাং ঢোমরা আমার প্রতি দোষার্যেপ করিও না; তোমরা নিজেদের প্রত দোমারোপ কর। आমি তোমাদের উদ্ধারে সাহাय্য করিতে সক্ষম নাই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সক্ষম নহ। তোমরা পৃর্বে বে আমাকে আল্ধাহ্র শরীক করিয়াছিলে, আমি ঢাহা অস্বীকার করিতেছি, यাनिমদের জন্য তো মর্মুদ্দ শাস্তি রহিয়াছছ।

কাशীर-৩/ט৫

## 




শয়তানের অনুসাগীীদের পরিণতি বর্ণনা করিবার পর অাল্লাহ ज'আালা ঢাহার নেক বান্দাদের উচ মর্তবা ও মর্মাদা বর্ণনা প্রসঙ্ে বলেন :

 निযিদ্দ পাপকার্य পরিত্যাগ করিয়াছে, ঢাহাদিগকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাইব। উহার
 পর্রিজ্ণণ করিতে পারিবে। সেখানে তাহারা চিরদ্রিন অবস্থান করিবে। মৃত্ম কখনও তাহাদের নিকট হইতে উক্ত নিয়ামত কাড়িয়া লইবে না। তাহারা সেখান হইতে কখনও স্থানান্তরিতও


 ना। তাহ ছাড়া কোন্ সত্তা জাল্মাহ অপপপ্না অধিকতর সত্যবাদী ? তিনিই व্রেষ্ঠত্ম সত্যবাদী ও তাহার जাপ্যাস ও প্রত্শ্রুতি অবশ্যু পূরণীয় হইবে।

 হইতেছে দীন বিরোধী নব নব উজ্জাবিত বিষয়, আর দীন বির্রোধী প্রত্যেক উজ্ৰাবিত বিষয়ই
 নিয়া যাইবে।

১২৩. "তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের থেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ হইবে না। কেহ মন্দকাজ করিলে সে তাহার প্রতিফন পাইবে এবং আল্লাহ ব্যতীত সে তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।"
১২8. "भুর্থু অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিরে ও ঈমনদার হইলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলম করা হইবে না।"
১২৫. "দীনের ক্ষেত্রে তাহার অপেম্মা কে উত্তম ব্যক্তি, ভে নেককার হইয়া আল্লাহর নিকট আশ্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে ? আর ইবরাহীমকে আন্লাহ বক্ধুরূপ্ গ্রহণ কর্নিয়াছেন।"
১২৬. ‘আসমান ও যমীনে यাহা কিছू আহে, সকলই আল্লাহর এবং সবকিছू আল্লাহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।"

তাফ্সীর ঃ কাতাদা (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা মুসলমান ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে বিতর্ক হইল। আহলে কিতাব বলিল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করিয়াছেন ও আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাযিল হইয়াছে। অতএব আমরাই তোমাদের অপেক্মা আল্মাহর অধিকতর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বলিলেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা নৈকট্যপ্রাণ্ত। কারণ আমাদের নবী সর্বশেষ নবী ও আমাদের কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত করিয়া দিতেছে। এই উপলক্ষে আল্মাহ তাআলা নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করেন ঃ


এইভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যুক্তিকে তাহাদের বিরোধী পক্ষের যুক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ ও প্রাধান্য দিলেন। সুদ্দী, মাসর্রক, যাহ্হাক, আবূ সালিম প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। আওফী (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ বিতর্ক করিল। ইয়াহূদীগণ বলিল, আমাদের কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং আমাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। নাসারাগণও নিজেদের পক্ষে অনুর্রপ উক্তি প্রকাশ করিল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বলিলেন, আমাদের কিতাব সকল কিতাবকে রহিত করিয়া দিয়াছে, আমাদের নবী নবুওয়াতীধারার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন আর তোমাদিগকে ও আমাদিগকেসহ সকল মানুষকে তোমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান আনিতে এবং আমাদের কিতাব আমল করিতে আদেশ করা হইয়াছে। আল্মাহ তা‘আলা তাহাদের বিতর্কের নিষ্পত্তি প্রদান করিয়া নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন :



মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আরবের মুশরিকগণ বলিত, আমরা কিছুতেই বিচারের জন্যে পুনরুথ্থিত হইব না। ইয়াহূদী ও নাসারারা বলিত, ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে

প্রবেশ করিতে পারিরেবে না। তাহারা আরো বলিত, আ๒ন আমাদিগকে মাত্র অল্প ক<্রেকদিনইই স্পেপ্শ কর্রিবে।

আলোচ আয়াতের অাৎর্য এই বে, প্রকৃত দীন বাহ দাবি অথবা আকাও্কা নহে। প্রকৃত দীন হইতেছে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং কার্य দ্বারা সমর্থিত ঈমান ও আমন। কেহ কোন বিষয় जর্জন করিয়াহ, তাহার শুষু এইহ্রপ দাবিই একথা প্রমাণ করে না ভে, উক্ত বিষয় সে অর্জন কর্য়য়া ঝেলিয়াহে। কেহ সত্য পথে রহিয়াছে তাহার অইক্রপ দাবিই প্রমাণ করে না শে, সে প্রকৃতই সত্য পথথ রহহিয়াছছ। বরং তজ্জন্যে তাহার নিকট আল্gাহর তরহ হইতে আগত প্রমাণ থাকিতে হইবে। এই প্রসজ্গে জাল্লাহ ত'অালা বলিতেছেন :

 নাজাতের প্রকৃত উপায় হইত্েেে আাল্লাহর অনুগত্ত ও ইবাদত তथা রাসৃনগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত শরীজাতের অনুসরণ। তাই জাল্লাহ বলিতেছেন :


जর্থাৎ ‘কেহ পাপ করিলে তাহাকে উহার শাশ্তি ভোপ করিচিইই হইবে।’ অनুর্র ভাবে তিনি जনাত্র বলিয়াছ্ন :

অর্থাৎ ‘কেহ বিन্দু পরিমাণ ভাল করিলে উহা সে দেথিতে পাইবে এবং কেহ বিন্দু পরিমাণ মন্দ করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।’

এইর্রপ বর্ণিত রহহিয়াহ্ বে, আলোচ আয়াত নাযিল হইবার পর উহা অনেক সাহাবীর নিকট দুর্সিসহ মনে হইয়াছিন। ইমাম আহমদ (র)......जাবূ বকর ইব্ন জাবূ যুহায়র (র) হইতে
 «ে, আলোচ আয়াত নাযিন হইবার পর হযরত জাবৃ বকন সিদ্দীক (রা) বলিলেন, হে অাল্লাহৃর র্রাসূল। এই आয়াত নাযিল হইবার পর নাজাত কিক্কাপে হাসিন হইবে ? काরণ আয়াত বলিতেছে, প্রত্যেকটি পাপের জনোই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে ইইবে। নবী কর্রীম (সা)

 পতিত হও না ? হ्यরত आবূ বকর সিদীক বলिলেন, হ্যা। नবी করীী (সা) বলিলেন, উशা দ্বারাও তোমাদিগকে পাপে শাস্তি প্রদান করা হয়।
 বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হাকিম (ส)......সুফ্য়ান সাওরীর সূত্র ইসমাঈল (র) হইতে উপরোোত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম জাহমদ (র)......হযরত ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, হ্যরত ইবৃন উমর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত জাবৃ বকর সিদীক (রা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি, «ে, রাসূনুল্নাহ
(সা) বনিয়াছেন বে ব্যক্তি কোন পাপকার্य করে, দুনিয়াতে তাহাকে তজ্জন্য শান্তি প্রদান করা इয়।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আবদুল্মাহ ইবনে যুবায়র (রা) ব্যোনে শূলীবিদ্ধ হইয়াছেন, সাবধান, তোমরা উহার নিকট দিয়া হাটিও না। একদা এই দাস ভুলক্রমে উহার নিকট দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) তখন আবদুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন; আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন; আল্নাহ তোমকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্নাহর কসম! আমি তোমাকে অধিক সংখ্যায় সওম ও সালাত আদায়কারী এবং রক্ত সম্পর্ক রক্ষায় অত্তন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলিয়া জানি। আল্মাহর কসম! যে দুঃসহ অত্যাচার, নিপীড়ন ও যন্ত্রণা তুমি ভোগ করিয়াছ, আশা করি, উহার পর আল্মাহ তোমাকে আযাব বা শাস্তি প্রদান করিবেন না। অতঃপর আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমি হযরত আবূ বকর সিদীক (রা)-কে বলিতে খনিয়াছি যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পাপকাজ করে, দুনিয়ায় তাহাকে উহার জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর আল-বাযयার (র) উপরোক্ত হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।
আবূ বকর বাযयाর (র)......বিসতাম (র) হইতে ‘মুসনাদে ইব্ন যুবায়র’-এ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিসতাম (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)- এর সহিত হাঁটতিছিলেন। এক সময়ে তিনি শূলীবিদ্ধ হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইবন যুবায়র, ঢোমার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হউক। তোমার পিতা যুবায়র (রা)-কে বলিতে তনিয়াছি যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করিলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাহাকে উহার জন্যে শাস্তি প্রদান করা रয়।

আবূ বকর আল-বায়্যার (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোল্মিখিত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে হযরত যুবায়র (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

আবূ বকর ইবন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ বকর দিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইল ঃ


নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর! আমার প্রতি একটি আয়াত নাযিল ইইয়াছে; উহা কি তোমাকে তিলাওয়াত করিয়া ওনাইব ? আমি বলিলাম, ছে আল্মাহর রাসূল! ఆনান। তখন তিনি আমাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া তনাইলেন। আমি মেরুদতে ব্যথা অনুভব করিলাম এবং উহাতে আমার পৃষ্ঠ ন্যুজ হইয়া পড়িল। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর! তোমার কি ইইল ? আমি বলিলাম হে, আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে

কুরবান হউক। আমাদের মধ্যে এমন কে আাছ, শ্যে অন্যায় বা পাপ করে নাই ? অথচ নিজেদের কৃত প্রত্যেকটি পাপের জন্নেই ঢো আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে आবূ বকর। ঢুমি ও তোমার সभ্র মু'মিনণণ দুনিয়াতেই নিজ্জেদের অন্যায়ের শান্তি পাইয়া যাইবে। जার এইক্পে ৫নাহমুক্ত অবস্থায়ই তোমরা জাল্লাহর সহিত মিলিত হইবে। পক্ষান্তরে অন্যদের ওনাহকে একত্রিত করিয়া রাথিয়া কিয়ামতের দিন তহাদিগকে উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে।
 মত্ত্যা করিয়াছ্ন, উপর্রেক্ত হাদীলের সনদদর র্যাবী মূসা ইব্ন উবাদা যছ্ফ এবং মাওলা ইবনে সিবা অজ্ঞাত পরিচ্য ব্যক্তি।

ইব̣ন জারীীর (র)......जাত ইব্ন জাব রিবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ आলোচ্ আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, মের্র্গী-ূূর্ণ কনার সংবাদ जাসিয়াছে। নবী কর্রীম (সা) বनিলেন ঃ আয়াতে উল্লেথিত শাস্তি পৃথিবীতে প্রদত বিপদ-মুসীবত ভিন্ন অन্য কিছু নহে।

ইব্ন মারদূবিয়া (র).......মাসজ্রক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ জাবূ বকর সিদীক (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসুল। এই আয়াত কতই না ভয়াবহ! নবী কর্ীী (সা)
 শাস্টি।

ইবৃন জারীর (ৰ)......হयরত জাবূ বকর সিদীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত অবূ বকর সিদীক (রা) নবী করীী (সা)-কে বলিলেন, হু
 শাস্তি ভোগ করিতে হইরে ? নবী করীী (সা) বলিলেন ঃ হে জাূ বকর! তোমার উপরে কি অমুক অমুক বিপদ জপणিত হয় না $?$ উহাই ঢো কাফ্ষারা।

সাঈদ ইবন মানসূর (র).......হयরতত जাc্যেশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ঃ একদা জনৈন याক্তি পাপকর্বর করি, উহার প্রত্যেকটির জন্যেই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে ইইবে। এই অবস্থায়
 হাঁ, মু'মিনকে পৃথিবীতে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ঠ দিয়া তাহার পাপের জন্য শাস্তি প্রদান करा হ হ ।

 মজীদদর কঠোরতম আয়াত আমি চিনি। নবী কযীীম (সা) বলিলেন, হে আয়েশা! উহা কোন্ आয়াত ? आমি বनिनाম, উপর «ে বাना-মूসীবত জাপতিত হহ, টহা তাহার ఆনাহের শাস্তি স্বক্রপ আপতিত হয়। এমন


ইমাম ইব্ন জারীর (ৰ)....... রাবী হ্শাইম (র)-এর সনদদ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইমাম জাবূ দাউদ (র) রাবী জবূ আমির সালিহ ইবনে র্ত্ত্ম আন-খাররায-এর সনদ̆ে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াড্ছন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র).......আলী ইবনে যায়দের কন্যা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা আनी ইব্ন যায়দের কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে সম্বক্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার পর এ পর্যন্ত কেহ আমার নিকট এতদ্সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! দুনিয়াতে বান্দাকে আল্লাহ তা‘আলা জ্রের ভোগাইয়া, দুর্যোগ দুর্বিপাকে ফেলিয়া, কাঁটার খোঁচা খাওয়াইয়া যে দুঃখ-কষ্ট দেন, উহাই তাহার তনাহের শাত্তি। এমনকি মু’মিন ব্যাক্তি স্বীয় টাকা-পয়সা পকেটে রাখিবার পর প্রয়োজনের সময়ে ভুল করিয়া এখানে সেখানে তালাশ করিতে গিয়া যে সামান্য কষ্ট ভোগ করে, তৎপরিবর্তেও তাহার ওুনাহ মাফ হইয়া যায়। এইভাবে মু’মিন ব্যক্তি তুনাহ হইতে এইর্পপ পবিত্র হইয়া যায় যেমন স্বর্ণকারের অগ্নিশালায় নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ নিখাদ ও নির্মল অবস্থায় উহা হইতে निक्रुन्ত इয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিতেন, মু’মিন ব্যক্তি প্রত্যেকটি বিষয়েই পুরক্কারপ্রাপ্ত হয়। এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণার পরিবর্তেও তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন মে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্মাহর রাসূল! বান্দার শুনাহ যখন অধিক হইয়া যায় এবং উহা মোচন করিবার মত নেকী তাহার নিকট না থাকে, তখন কি ইইবে? তিনি বলিলেন, আল্মাহ তা'আলা তাহাকে মানসিক উদ্বেগ ও দুচ্চিন্তায় পতিত করিয়া তাহার তুনাহের প্রায়প্চিত্ত করাইয়া লইবেন।

সাঈদ ইবন মানসূর (র).........হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত
 মুসলমানদের নিকট উহা কঠোর বিবেচিত হইল। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সরল পথ অনুসরণ কর ও নৈকট্য লাভে যত্ণবান হও। অবশ্য মু’মিনের পায়ে কাঁটা বিঁধিলে কিংবা কোন দুর্যোগ সে পতিত হইলে উহা তাহার পাপের কাফফারা হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীস রাবী সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) উহা সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র) হইতে ভিন্নর্রপে সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).......হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হইবার পর আমরা কাঁদিলাম এবং চিন্তাब্তিত হইয়া পড়িলাম। আমরা নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্মাহর রাসূল! এই আয়াত যে আশার আর কিছ্ইই রাখে নাই। তিনি বলিলেন, শোন। বে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! নিঃসন্দেহে আয়াতের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সত্য। তবে যদি তোমরা ওুনাহ ত্যাগ কর ও নৈকট্য লাভে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য এই সুসংবাদ নাও যে, পৃথিবীতে তোমাদের কাহারও উপর কোনো বিপদ আপতিত হইলে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাহার

গুনাহ মাফ করিয়া দেন। এমনকি কাহারও পায়ে কাঁটা বিষিিলে উহা দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাহার খুনাহকে মুছিয়া দেন।

আতা ইব্ন ইয়াসার (র)........হযরত আবূ সাঈদ (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ- ক্বান্তি, শোক-ব্যাধি ও মানসিক অশান্তি আসে, উহা দ্মারা আল্মাহ তা‘আলা তাহার শুনাহর একাংশ মাফ করিয়া দেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম় উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমাদের উপর মে রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করে, টহার পরিবর্তে আমরা কি পাইব ? তিনি বলিলেন ঃ এই সব রোগ-ব্যাধি শুনাহর কাফফারা। রাবী বলেন, আমার পিতা বলিলেন, তুমি প্রশ্ন করিলে নবী করিম (সা) বলিতেন, এমনকি কাঁটা বা উহা হইতে তুচ্ছতর বস্তু হইতে প্রাপ্ত কষ্ট কিংবা যন্তণা ও গুনাহের কাফফারা হিসাবে কাজ করে। রাবী বলেন, আমার পিতা নিজের সম্বন্ধে দু‘আ করিলেন যেন মৃত্যু পর্যন্ত জ্র তাহাকে ছাড়িয়া না যায়। তবে উহা যেন তাহাকে হজ্জ, উমরা, আল্নাহর পথে জিহাদ ও ফরয নামায জামাআতে আদায় করা হইতে বিরত না রাখে। আল্পাহ তা'আলা তাহার দু'আ কবূল করিয়াছিলেন। কেহ তাহার গাত্র স্পর্শ করিলে উহাতে জ্র অনুভব করিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যত্ত এই অবস্থা বর্তমান ছিল। আল্মাহ তাআলা তাহার উপর সত্তুষ্ট হউন। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন অন্য কেহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আমাদের বাঁচিবার আশা কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন, কেহ একটি নেকী করিলে তাহাকে দশটি নেকী প্রদান করা হইবে। এইরূপ সুযোগ ও সুবিধার পরও যাহার পাপকার্য পুণ্যকার্যকে ছড়াইয়া যাইবে, সে ধ্ণংস হইবে।
 আয়াতে কাফির সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে মে, সে তাহার প্রতিটি পাপকার্যের জন্যেই শাস্তি ভোগ
 কাফির ভিন্ন অন্য কাহাকে কি আমি শাস্তি প্রদান করিব ?

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) ইইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত পাপের তাৎপর্য শিরক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।


जর্থাৎ আল্মাহ ভিন্ন জন্য কাহােও বন্ধু ও সাহযাকারী হিসাবে পাইবে না।
 হযরত ইব্ন आব্মাস (রা) বনেন : তবে লে তওবা কর্রিলে অাল্লাহ তাহা তఆবা কবৃল করিবেন। ইমাম ইবনে আবূ হাত্ম (র) উহা বর্ণনা কর্রিয়াছ্রে।

আলোচ্য আয়াতে যে শুধু কুফর ও শিরকের শাস্তির অনিবার্যতা বর্ণিত হইয়াছে, উহার এইরূপ ব্যাখ্যা সঠিক নহে। উহাতে যে সর্ব প্রকার পাপের শাস্তির অনিবার্যতা বর্ণিত হইয়াছে, পৃর্ব বর্ণিত হাদীসসমূহ তাহাই প্রমাণ করে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত ইইয়াছে যে, পাপকার্যের শাস্তি দুনিয়াতে বা আখিরাতে ভোগ করিতে হইবে। দুনিয়াতে পাপের শাস্তি ভোগ করা সহজতর। আল্মাহ তাআলা আমাদিগকে আখিরাতের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আল্মাহ তাআলার নিকট দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্মাহ তা‘আলা তাঁহার নেককার মু’মিন ও মু’মিনা সকলের নেককাজই কবূল করেন এবং কিয়ামতে উহার পরিবর্ত্ত তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আল্লাহ তাআলা কাহারও প্রতি সামান্যত্ম অবিচারও করিবেন না। কেহ সামান্যতম নেকী করিনেও সে উহার পুরক্কারপ্রাপ্ত হইবে।

কুরজান মাজীদের বিডিন্ন স্থানে ফাতীল, নাকীর ও কিতমীর এই তিনটি শব্দ নগণ্য বস্তু অর্থ্থে ব্যবহ্তত হইয়াছে। ফাতীল ও নাকীর অর্থ খেজুরের বীচির পৃষ্ঠে অবস্থিত অতি ক্ষুত্র বিন্দুবৎ অপ্রয়োজনীয় বস্তু। কিতমীর অর্থ থেজুরের বীচির দ্বিখজ্জিত অংশে অবস্থিত সূত্রবৎ বস্তু বা খেজুরের বীচির উপরিস্থিত পাতলা আবেষ্ঠনী।

পরবর্তী আয়াতের তাৎপর্य হইন এই, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া একমাত্র তাঁহার সন্ত্রষষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে।" ও তাহার রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত সত্য পথে সঠিকভাবে চলে।

উপরোল্মিথিত দুইটি শর্ত ব্যতিরেকে কোনো মানুষের কোনো কার্য আল্লাহার দরবারে গৃ<ীত হয় না। অর্থাৎ ১. ঈমান ও ইখলাস এবং ২. শরী'আতের যথাযথ আমল। ইখলাস অর্থ হইল একমাত্র আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে নেককাজ করা। যাহার মধ্যে ঈমান ও ইখলাস রহিয়াছে, কিন্টু সঠিক আমন বা শরী'আতের যথাযথ প্রতিপালন নাই, সে ব্যক্তি ওমরাহ ও মূর্খ। যাহার মধ্যে উভয় শর্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সম্বক্ধেই আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ


অর্শাৎ তাহারা সেই সক্ল ব্যক্তি, আমি যাহাদের নেক আমলসমূহ কবূল করিয়া থাকি এবং यাহাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া থাকি। এই সত্য প্রতিশ্রুতিই তাহাদিগকে প্রদান করা ইইয়াছে।

হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক অনুসৃত পথ উপরোল্লিখিত দুইটি বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত ছিল।


অর্ণাৎ আর যাহারা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আচরিত পথে চলে। তাহারা হইতেছেন সাইয়িদুল মুরসাनীন হयরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ও ঢাঁার উম্মত। যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


কাছীর——/৩৬

- তিনি আরও বলিয়াছেন :

জানিয়া ও বুকিয়া যে ব্যক্তি শির্ক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাওইীদের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে পৃর্ণর্রপে আগমন করে এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসা যাহাকে তাওহীদের পথ ইইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তাহাকে হানীফ বলা হইয়াছে।

আয়াতের উপরোক্ত অংশের তাৎপর্য হইতেছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণের জন্য মানুষেকে উদুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। আল্নাহ তাআলার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলার মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষের সাধ্যনুসারে আনুগত্যের স্তরসমূহের সর্বশেষ স্তরে পৌছিয়াছিলেন। কেবন এই স্তরে পৌঁছিলেই মানুষ আল্মাহ তাআলার পরম নৈনকট্য লাভ করিয়া তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই স্তরে পৌছিয়া আল্লাহর খলীল ইইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। তাই আল্নাহ তাআলা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে মানুষকে উদ্ধ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বনিয়াছেন :

বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন : অর্থাৎ তিনি আল্মাহর সমুদয় নির্দেশ পালন করিয়াছেন এবং ইবাদতের সকল বিভাগই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উচ্চতর ইবাদত করিতে গিয়া তিনি নিম্নতর ইবাদতকে পরিত্যাগ করেন নাই; বরং সকল প্রকারের ইবাদত ও দাসত্তই তিনি সম্পাদন করিয়াছেন।

जর্থাৎ যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রতিপালক প্রভু কতিপয় বিধান দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, তখন তিনি তাহা পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করিলেন।'

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত পরিপূর্ণ দাসত্৭ সম্বন্ধে আল্মাহ তাআলা অন্যত্র বলিতেছেন :

অর্থাৎ 'অবশ্যই ইবরাহীম আল্মাহর অত্যন্ত বাধ্যগত ও একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' নিত্য সময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। পরন্তু প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষ করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)........আমর ইব্ন মায়মৃন হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মু‘আয (রা) ইয়েমেন দেশে গমন করিবার পর একদা ফজরের নামাযে ইমামতি করিবার কালে এই আয়াত


ইহা শ্রবণ করিয়া জনৈক মুসুল্নী বলিলেন, নিশ্যয়ই হযরত ইবরাiীম (আ)-এর মাতার চোখ জুড়াইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ কথিত আছে, নিম্নোক্ত ঘটনায় আল্মাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল বা পরম প্রিয় বানাইয়াছেন। একবার

হयরত ইবরাईীম (অা)-এর দেশে দুর্ডিক্ক দেখা দিল। তিनि মসূল অথবা মিসরের অধিবাসী তাহার জন্নেক বক্ধুর নিকট গেলেন। উল্লেশ্য ছিন তাহার নিকট হইঢে নিজ পরিবারের জন্যে
 তিনি ফিরিয়া আসিনেন। গৃহের নিকট্বর্তী হইবার পর একটি বালুকাময় প্রান্তরে পৌছিয়া তিনি ভাবিলেন, এই বালুকা দিয়া আমার থলিখলি পূর্ণ করিয়া নই যাহাতে খাদ্য সস্টার ব্যত্রিরেকেই বাড়িতে আমার প্ৗৗছিবার পর পরিবারের লোকজন চিন্তাম্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া না পড়ে। পরহু यাহাত্ত তাহারা মনে করে ভে, তাহাদের কাম্ দ্রব্য লইয়াই আমি প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গের থলিখলি বালুতে পূর্ণ করিলেন।

আল্মাহ্র মর্যীতে থলির মধ্যে অবস্থিত বানুকা আটায় পরিণত হইল। গৃহে পৌছছ্যা তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় গৃহের লোকজন থলিঙ্জলি খুলিয়া উহার মধ্যে আটা পাইন। जাহারা আটা ছানিয়া ক্থিটি প্রষ্থুত করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ঘুম হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা
 নিকট হইতে বে আটা আনিয়াছেন, উহ হইতেই তে আমরা রুট প্রষ্বুত করিয়াছি। তিনি বলিলেন, ঘা, উহা আমার বঙ্গু আাল্লাহর নিকটট ইইতে আনিয়াছি। এই কারণে আল্মাহ তাঅালা হযরত ইবরাহীম (অ)-কে স্ধীয় খনীল বা পরম বন্দু আখ্যা দিলেন।

ঊপরোল্লিথিত घটনার সত্যত সন্দোতীত নহে। এতদৃসম্ধে কম বলিলে এই বলা যায়
 সমীচীন ও বাহ্হৃনীয়।

প্রকৃত কথা এই বে, আল্লাহর সত্রুধ্টি বিধায়ক প্রত্যেক c্রেণী ও বিভাগের ইবাদত সস্পাদন
 ভালবাসা প্রদর্শনের কারণেই আল্লাহ ত'অালা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ঢাহার খলীল নামে আখ্যায়িত কর্রিয়াছেন।
 করীম (সা) ঢাহার জীবনের সর্বশশষ খুত্বায় বলেন ঃ লোক সকন! आমি পৃথিবীর অধিবাসী কাহাকেও খनীল বানাইলে আবূ বকর ইবุন আবূ কুহাফাকেই খলীল বানাইতাম! কি্দ্র ঢোমাদের এই সঙীী ঢে স্বয়ং আাল্লাহর খনীন।

इযরত জুনদ̆ব ইব্ন আবদুল্ধাহিন বাজাनी, হযরত আবদুল্নাহ ইবৃন আমর ইব্ন আস ও इयরত অবদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত রহিয়াছে শে, নবী কনীীম (সা) বनिয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআালা হযরত ইবরাহীম (অা)-কে ব্যোপ পর্রম বক্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আমাকেও েেইজ্রপে পরম বব্ধু হিসাবে গ্রণ করিয়াছেন।

आবূ বকর ইবনে মারদুবিয়া (র).......হयরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর আগমনের জন্যে অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি যখন তাহাদের দিকে আসিতেছিলেন তখন তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া পারশ্পরিক আলোচনা ఆनিতে পাইলেন। তাহাদের একজন বলিতেছেন, বিশ্মল্যের বিষয় এই বে, আল্লাহ অ'অালা তাহার সৃষ্টি মধ্য ইইতে পরম বক্ধু নির্রাচ্ন কর্যিয়াছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ) হইনেন

তাহার সেই পরম বন্দু। আরেকজন বলিতেছেন, ইহা হইতে অধিকতর বিম্য়্যের বিষয় কি হইতে পারে বে, আল্লাহ ত'আলা হযরত মূসা (অ)-এর সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছছন। আরেকজন বলিতেছিলেন, হযরত ঈসা (অা) হইতেছেন র্রহহ্নাহ ও কালিমাতুল্লাহ। আরেকজন বলিতেছিলেন, হযরত আদম (অা)-কে তো আল্লাহ ত'আালা বাছাই করিয়া লইয়াছেন। নবী করীম (স) উক্ৰ সাহাবীদ্রর নিকট আসিয়া ঢাহাদিগকে সালাম প্রদান করিলেন এধং বলিলেন, আমি তোমাদের আনোচনা শ্রবণ করিয়াছ্ এবং তোমাদের বিশ্মट্যের কথা জানিতে পান্রিয়াছি। হযরত ইবরাহীম (অা) আল্লাহর পরম বক্ধু ইহাও তোমাদিগকে বিশ্মিত করে ? হা, তিনি তাহাই। হযরতত মূসা (আ)-এর সহিত আল্মাহ ত'অালা কথা বলিয়াছছন, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কহ ও তাহার বাণী এবং হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ ত'আলা মনোনীত করিয়া লইয়াছছন, ইহাও তোমাদিগকে বিস্মিত করে ? হাঁ, নিঃসন্দেহে তাহারা সকনে তাহাই। তবে মুহাম্দদ লেইক্রপ। আমিও হাবীবৈন্নাহ (আল্লাহর দোত্ত) এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। आমি প্রথম সুপারিশকারী ও সুপারিশবোগ্য ব্যক্তি এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। आমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরওয়াযার কড়া নাড়াইব এবং জাল্gাহ ত'আলা উহা খুনিয়া দিয়া আমাকে আমার দর্রিদ্দ ও নিঃঃ্ব উষ্খতসহ উহাতে প্রবেশ করাইবেন। অথচ তজ্জন্য আমি जহংকার করিত্তছি না। তাহা ছাড়া কিয়ামতের দিন আমি পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সকন নোকের মধ্যে অধিকতম সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাষ্ঠ হইব এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না।

ঊপর্রেক্ত হাদীসের ঊপরোল্ধিথিত সনদের এক পর্যাশ্যে মাত্র একজন রাবী রহিয়াছেন। সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীস সংকননে উহার অংশ্রিিশষ সমর্থিত হইয়াতে।

কাতাদা (র).......যयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ঢোমরা কি ইহাত আার্থ্যবোধ করো বে, হযরত ইবরাহীম (আা)-এর

 তাঁাদদের সকনের প্রতি আল্মাহর শাস্তি ও আশীষ বর্ষিক হউক।

উপর্রোক্ত রিওয়ায়াত হাকিম (র) ঢাহার মুসতাদরাক সংকনন্নে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, উহা হাদীস যাচাইল়ের জন্যে ইমাম বুখারী (র) কর্ত্ত প্রবর্তিত শর্ত্ত সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত আনাস (রা)-সহ একাধিক সাহাবী, তাবিঈ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামবৃন্দ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইবৃন आবূ হাতিম (র).......উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন ভে, উবায়দ ইবৃন ঊমায়র (র) বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (অ) অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি অতিথির সস্ধানে বাহিন হইলেন। কিম্মু কোন অতিথি না পাইয়া বাড়ি ফিরিয়া জাসিনেেন। বাড়ির মষ্য একটি অপরিচিত লোককে দজায়মান দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন, ওহে আল্লাহ্র বান্দা! ঢুমি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেন আমার বাড়িতে প্রবেশ কর্যিয়াছ? লোকটি বলিলেন, आমি মৃত্যুর ফেরেশ্ত। আল্মাহ আমাকে তাহার একটি বান্দার নিকট এই সুসং্বাদ দিবার জন্যে পাঠাইয়াছেন বে, তিনি তাঁহাকে থলীল (পরম বন্বু)-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, লেই বাদ্দাটি কে? আল্নাহর কসম! আপনি আমাকে ঢাহার পরিচ্য দিলে তিনি
 তাহাকে স্যীয় প্রতিবেশী বানাইয়া রাখিব। মৃত্যুর কেরেশতা বলিলেন, লেই বাদ্দাটি আপনিই।
 (অ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কারণে আমার প্রতিপালক প্রডু আমাকে পরম বశ্ৰুক্পে গ্রহণ কর্যিয়াছ্ন ? মৃত্যু ফেরেশত বলিলেন, आপনি মানুষকে দান করেন, কিষ্ু মনুষ্যের নিকট কিছ্ম চাহেন না।

ইবৃন আবৃ হাতিম (র)......ইসহাক ইবৃন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে বে, ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন ঃ আল্লাহ ত'অালা হযরত ইবরাইীম (আা)-কে পরম বক্ষু<পে গ্রহণ


 রহহিয়াছে বে, আল্লাহ ত'অানার আযাব্রে ভ<্যে অত্যাধিক ক্রদনের কালে তাঁহার বক্ষপুট হইচে


অর্থাৎ, সমুদয় ব্যুহ আল্লাহর মালিকানাধীন, ঢাহার সৃষ্টি ও দাস। তাহার নির্দেশ ও বিধান সর্বর্র কার্यকর। তাহার হকুম ও আদেশ অবিক্জ্রিত, অব্যাহত ও অপ্রতিহত। তাহার আযমত, হিকমত, রহমত ও কুদরত এইর্রপ মহান ও উচ্চ বে, ঢাহার কার্থের জন্যে তাহার নিকট ককফিয়েত চাহিতে কেইই সাহস পায় না, কাহার সেইল্রপ कমত নাই।

जর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত রহিয়াছেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ক্মুদ্রাতিকুুদ্র এবং সৃশ্ষ্মতিসূক্ষ কোনো বস্ুু বা তথ্যই তাহার জ্ঞানের বাহিরে নাই। তিনি সর্বফ্ এবং সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

১২৭. "এবং লোকে তোমার নিকট নার্রীর ব্যাभারে সঠ্ঠিক বিধান জানিতে চায় । বল, आল্লাহ তোমাদিগকে ঢাহাদের ব্যাপার্রে সঠিক ব্যবব্থ জনাইতেছেন এবং ইয়াতীম নাগী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমর্木া তাহাদিগকে বিবাহ কর্রিতে চাও জার অসহায় শি৫দের সস্পক্কে এবং ইয়াতীমদ্রে ঞ্রি তোমাদ্দের ন্যায় বিচান্র সম্পর্কে यাহা কিতাবে তোমাদিগকে ৫নান হয়, ঢাহাও পরিষ্রভাবে জানাইয়া দেয়। আর বে কোন সৎকাজ তোমর্木া কর, আাল্লাহ তাহা সবিশশষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হयরত আয়েশা (রা) বলেেন ঃ যে ইয়াতীম বালিকা সম্পদশালিনী হইয়াও র্পপহীনা ছিল, তাহাদের অভিভাবক তাহার র্রপহীনতার দর্রণ তাহাকে বিবাহ করিতে পরাজ্মুখ থাকিত, অন্যদিকে তাহার সম্পদ নিজে ভোগ করিবার লালসায় অন্যের নিকট তাহাকে বিবাহও দিত না। এইভাবে তাহারা অসহায় ইয়াতীম বালিকার বিবাহ ঠেকাইয়া রখিত। এই শ্রেণীর মানুষের আচরণ সম্বক্ধে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে :


ইমাম মুসলিমও উপরোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম (র).......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ
'আর यদি তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে ভয় পাও যে, ইনসাফ কায়েমে অসমর্থ হইবে, তাহা হইলে ইচ্ছামতে তাহাদিগকে বিবাহ কর।’ এই আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা নবী করীম (সা)-এর নিকট নারী সম্পর্কিত বিধান জানিতে চাহিলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

মূলত আলোচ্য আয়াতটি এই সূরার প্রথমদিকের উপরোক্ত আয়াতের সহিত বিষয়গতত দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট।

উপরোল্লেখিত সনদে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ গরীব র্রপহীনা ইয়াতীম বালিকাকে তাহার গায়ের মুহাররাম অভিভাবক বিবাহ করিতে পরাঙমুখ থাকিত। আয়াতাংশে তাহাই উল্লেখিত হইয়াছে।
 ও র্সপবতী ইয়াতীম বালিকার অভিভাবক যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে, তবে তাহার বিষয়ে যেন সে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি মানিয়া চলে।

উপরোক্ত রাবী ইউনুস ইব্ন ইয়াবীদ-এর সনদে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত রহিয়াছে।

সারকথা এই যে, ইয়াতীম বালিকার গায়ের মুহাররাম তাহাকে বিবাহ করিতে কখনো ইচ্ছুক থাকে, আবার কখনো বা ইচ্ছুক থাকে না। ইচ্ছুক থাকিলে এইর্রপ বিবাহে শরী‘আতে কোনর্রপ বাধা নাই; বরং অনুর্রপ অন্যান্য মহিলাকে দেয় মাহরের সমপরিমাণ মাহর প্রদান করিয়া অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। পক্ষান্তরে অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না থাকিলে অন্যত্র তাহাকে বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্। সম্পত্তির লোভে তাহার বিবাহ ঠেকাইয়া রাখিতে আয়াতে নিষেধ করা হইতেছে।

আनी ইবূন আবূ তালহা (র)......হযরুত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতাংশশর ব্যাখ্যায় বর্ণনা কর্যিয়াছেন ঃ জাহিনী যুগে কাহারও অভিভাবকত্েে ইয়াতীম বালিকা थাকিলে লে তাহার গাত্রে নিজের বন্থ্র রাখিয়া দিত। এইর্রপ করিবার পর অন্য কেহ লেই বালিকাকে কোন দিন বিবাহ করিতে পার্রিত না। বালিকাটি র্রপসী হইলে লে নিজ্জে তাহাকে বিবাহ করিত এবং
 তাহাকে বিবাহ করিত না, আর অন্যকেও বিবাহ করাার সুভ্যোগ দিত না। এইভাবে সে তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির উত্ত্রাধিকার নাভ করিত। আয়াতে আা্লাহ ত'আলা উপরোক্তু অত্যাচার নিযিদ্দ করিয়াছেন।


 উত্তাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত। আয়াতাংশশ তাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াহে।
 তধ্রতিই ইপ্তিত প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ ত'আলান উপরোক্ত অন্যায় ও অবিচার নিষিদ্দ করত প্রত্যেকের জন্নে উত্তরাধিকার্রের অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি
 সাঈদ ইবনে যুবায়র (র) হইতেও অননুর্মপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

 কর্রিয়া থাক, তাহারা ক্রপইীনা ও নির্ষন হইলেও তাহাদিগকে লেইর্রপ বিবাহ কর।

এই আয়াতে আল্লাহ ত'অালা মানুষকে নেককাজ করিতে উদুদ ও উৎপাহিত করিতেছেন। বলিতেছেন, ঢোমাদ্রর যাবতীয় নেককাজ সম্থক্ধেই তিনি অবহিত ও ওয়াকিবহাল রহিয়াছেন এবং উহার পূর্ণ পুরক্কার তিনি তোমািিপেক প্রদান করিবেন।





( وr.)

১২৮ "কোনো ন্রী यদি তাহার স্বাयী হইতে দুর্ব্যবহার ও উপেস্শার আশংকা করে, তবে ঢাহারা আপস-নিশ্পত্তি কর্রিতে চাহিলে ঢাহাদের কোন দোষ নাই; এবং জাপসनिष্পত্তিই व্রেয়। মানুম লোভের কারণণ স্বভাবত কৃপণ। আার यদি ঢোমরা সৎকর্ম পরায়ণ ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যাহা কর, আাল্লাহ ঢাহার খবন রাদ্থন।"
১২৯. "এবং তোমরা যঢই ইচ্ম কর না কেন, তোমাদের ষ্রীদদর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পার্রিবে না; তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সশ্পুর্ণতবে ধুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে यুলানো অবস্থায় র্রাখিও না। यদি ঢোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবथান इও, ঢবে আল্লাহ कমাশীন, পরন দয়ানু।"
 ঢাহাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ কর্রিবেন। জাল্লাহ গার্দর্यশর, প্জজ্ঞাময়।"
 হইবার অবস্शায় তাহাদের পালनীয় বিষান বর্ণনা করিতেছেন। স্বামী স্বীয় ন্ত্রী হইতে বীত্শ্থহ হইলে স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক খাদ্য, বন্র্র ও নিশিবালের দাবি সশ্পুর্ণ বা অংশিকক্রাপ পরিত্যাপ করে ও স্বামী যদি শ্র্রীর দাবি পরিত্যাগের উত্ত সুব্যো গ্রহণ করে আর, এইভাবে ঊতয়ে পার্স্পরিক সন্ধিতে জাবদ্ধ হয়, তবে শরী'অাতে কোনো বাধা নাই। আয়াতংশে তাহাদের পর্পশ্র আপসমূনক কোন ব্যবস্शার বৈধতার কথাই বর্ণিত হইয়াহে।


অর্থাৎ ‘িচ্মেদ অপেক্ষে সক্ধি ল্যেয়তর।

 উমুল মুমিनीন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) বার্ধক্যে উপনীত হইলে নবी করীম (সা) তাহাকে তালাক দিতে মনস্থ করিলেন। ইহাতে হযরত সাওা (রা) নবী করীীম (সা)-এর নিকট শ্রী হিসাবে তাহার প্যাপ্য নিশিবাসের হক হয়ত আয়েশা (রা)-কে প্রদান কর্য়া নবী করীম (সা)-এর সহিত দাপ্পত্য সশ্পর্কে আবদ্ধ थাকিবার আাকাজ্ম ব্যু করিলেন। নবী ক্রীম (সা) ইহাত সম্ হইলেন। আলোচ জায়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ীই নবী করীীম (সা) ও হযরত সাওদা (রা)-এর মধ্যে উপরোক্ত সক্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল।

## সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন র্রিওয়ায়াত

আবূ দাউদ আত-তয়ালিসী (র).......ইবุন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত সাওদা (রা) জাশংকা করিলেন বে, নবী কর্রীম (সা) ঢাঁহাকে তানাক দিবেন। তিনি বলিলেন, হে আল্নাহর রাসূল! আমাকে তালাক দিব্বেন না। আমার সহিত আপনার রজনী যাপন সশ্পর্কিত জামার হক আমি আc়েশাকে দিতেছি। নবী কর্ীীম (সা) তাহাই করিলেন। তখন নিম্নোত আয়াত নাযিন ইইন :

## 

হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) বলেন ঃ এইজ্রপপ কোন দশ্পতি यদি চুক্তির বিনিময়ে পারশ্পরিক সক্ধি সশ্পাদন করে, তাহা জায়েय ও বৈধ। ইমাম তিরমিযী (র)-ఆ ঊপর্রোত ন্রিওয়ায়াত ইমাম আবূ দাউদ আত-তায়ানিসী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান হাদীসস্রপে আখ্যায়িত কর্যিয়াছেন।

ইমাম শাফিস (র)...... হयরত ইব্ন आব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইত্তিকালের সময়ে রাসূcে করীম (সা) নয়জন শ্রী রাথিয়া যান। তবে তিনি আট্জনের সহিত পালার্ৰন্ম রাত্রিযাপন করিতেন।

สুখারী ও মুসলিম শরীফए (র)......इयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হयরতত সাওদা বিনতে यাম অা (রা) বৃদ্ধ হইয়া গেলে তাহার সহিত পালানুক্রম্ র্যাসূনুল্লাহ (সা)-এর
 রাব্রিতে তিনি হযরত জায়েশা (রা)-এর নিকট থাকিতেন।

বুখারী শরী<েও হयরত আc়েশা (রা) হইতে অনুক্রপ রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।
সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)......উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আা্gাহ তাআলা হযরতত সওদা (রা) ও তাহার ন্যায় নায়ী সম্ধে নিম্নেক্ত जায়াত নাযিল কর্রিয়াছছন :


এত্সস্পর্কিত ঘটনা এই বে, হযরত সাওদা (রা) একজন বৃদ্ধা রমীণী ছিলেন। তিনি
 সহభর্মিণী থাকিবার লৌতা্য হইতে বঞ্চিত হইবার জন্যে প্র<্রুত ছিলেন না। পক্ছাত্তরে তিনি
 ভালবাসা সম্ধে অবগত ছিলেন। এই পরির্রেক্ষিতে তিনি র্যাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার
 করিয়া লইলেন। ইমাম বায়হাকী ও আহমদ ইব্ন ইউনুস ঊপর্রেক্ত রিওয়ায়াত হাসান ইব্ন आবুय-যিনাদ হইচে অবিচ্ম্নি সনদ̆ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র)......इযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ হযরত আc়শশা (রা) মীয় ভাগিনেয় উরওয়াকে বলেন, হে ভাগনে! রাসৃনুল্মাহ (সা) আমাদের নিকট রাা্রি যাপনে আমাদের একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিতেন না। তিনি প্রায় প্রতি রাত্রিতেই আমাদের প্রত্যেকের নিকট গমন কর্তিতেন। ব্যে ্ত্রীর নিকট রার্রি যাপন্নর পালা, সর্বশেশে তাহার নিকট গমন কর্রিয়া ঢহার সহিত রাত্রি যাপন কর্রিতেন। সাওদা বিনতে যাম্খা (রা) বৃদ্ধা হইয়া গেলে তাহার আশংকা হইল বে, রাসূনূল্নাহ (সা) তাহাকে ঢালাক দিবেন। এক্দা তিনি রাসূনুল্লাহ (সা)-কে বনিলেন, হে আাল্লাহর রাসূन! আমার প্রাপ্য রাা্রি যাপনের পালা আমি আ<়য়ো (রা)-কে প্রদান কর্রিলাম। রাসূলুল্মাহ (সা) ইহা মশ্রু করিলেন। এই ঘট্না উপলক্ষেই নিল্নোক্ত आয়াত नাयিল হয় :

কাছীর—৩/ט৭

## 

হাকিম (র) তাহার মুসতাদরাক নামক হাদীস সংকলনে উপরোত্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা কর্রিয়া মন্ত্য্য করিয়াছেন, উহার সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুথারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা, বর্ণনা করেন নাই। ইমাম জবৃ দাউদ (র)-ও উপরোর রাবী আহমদ ইবৃন ইউনুস হইতে র্রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছছন। ইবৃন মারদুব্য়া উহা উপরোল্লেথিত রাবী আাবদুর রহমান ইব্ন आবুय-যিনাদ হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। আবার তিনি সংক্ষেে উহা উপরোল্gিছিত রাবী হিশাম ইব্ন উরওয়া হইতে অনুর্রপভাব বর্ণনা করিয়াছেন। আাল্লাহই সর্বর্বেষ্ঠ জ্ঞাত।

आবুন আব্বাস মুহাশ্পদ ইবৃন আবদুর রহ্মান আদ-দাটনী (র)......কাসিম ইব্ন जাবূ বাররা হইতে ঢাহার ‘মুজাম' নামক হাদীস সংকননে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ এক্দা রাসূনুল্নাহ (সা) जপরের মাধ্যনে হযরত সাওদা (রা)-এর নিকট তাঁহাকে তানাক প্রদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে উীত হইয়া তিনি হযরতের অপেক্ষায় হযরত আল্য়শা (রা)-এর घরের পথথ বসিয়া রহিলেন। রাসূনূন্নাহ (সা)-কে আসিতে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমি आপনাকে সেই আা্মাহন কসম দিতেছি, यিনি আপনার উপর স্বীয় রহম্মত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং সমপ্প সৃষ্টির মষ্য হইতে আপনাকে বাছিয়া নইয়াছেন। আপনি কেন আমাকে তালাক দিতে চাহিতেছেন ? আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি। আমার জন্যে পুরুcের কোনো প্রয়োজন নাই। তবে आমি কিয়ামত্তের দিনে আপনার ত্তীদের সহিত পুনর্নথিত হইতে বাসনা রাথি। ইহাতে রাসূনूল্নাহ (সা) ঢাহার সষক্ধে স্বীয় অভিপ্রায় প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। হযরত সఆদা (রা) বলিলেন, আমি আমার সকন সময়ট্রকু রাসূনूল্মাহ (সা)-এর প্রিয়ার জন্য উৎসর্প কর্রিলাম। হাদীসটি মুরসাল ও গরীব વ্রেণীর বটে।

ইমাম বুথারী (র)......যयরত আट্যেশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, হয়রত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এইক্রপ দেখা যায়, কোন ব্যক্কির ত্ত্র বৃদ্ধা হইয়া যাইবার ফলে সে তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীত্প্পৃহ হইয়া তাহাক্ে তালাক প্রদান করিতে চাহে। ইহাে ত্র্রী তাহার নিকট প্রাপ্য স্বীয় হকের দাবি তাগ করিয়াও তাহার স্বামীহ সান্নিধ্য চায়। এই ব্যাপারেই আলোচ্য আয়াত नাযিল হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হयরত आা়়শশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন বে, তিনি বলেন : এইর্রপ घটিতে দেযা যায়, কোন নারীর বক্ধ্যা হইবার কারণে তাহার স্বামী তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীত্শ্থহ হইয়া পড়ে। ইহাত্ উক্ত নারী স্বামীর নিকট প্রাপ্ স্বীয় হক-এর দাবি পরিত্যাগ করে। এইর্রপ দশ্পতির বিষয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল ইইয়াছে।

ইব্ন জারীর ( $)$ )......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, তিনি বলেন : এইক্রপ घটিতে দেখা যায় বে, একটি লোকের দুইটি ত্ত্রী রহিয়াহে। টহাদের একজন বৃদ্জা ও
 जবস্থায় তাহার স্তী ঢাহাকে বনে, আমাকে ঢালাক দিবেন না। আামি আপনার নিকট প্র্য স্বীয় হক-এর দাবি ত্যাগ করিলাম। এইส্রপ ব্যক্তির বিষয়ই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।
 রহিয়াছে। সকল প্রশাসসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

ইব্ন জারীী (র)...... ইব্লে সীরীী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইবনে সীরীী (র) বলেন : একদা একটি লোক হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন কর্যিয়া ঢাহাকে একটি आয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে চাুুক মারিলেন। আর্রেটি লোক আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, এই্রপ প্রল্রই তোমরা করিবে। এইর্রপ घটিতে দেখl যায় বে, কাহারও ত্র্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইবার ফলে সে ব্যক্তি সত্তান লাভের উদ্দেশ্যে অন্য বিবাহ করে। উপরোক্ত আবস্থায় উক্ত ব্যক্তি ও তাহার বৃদ্ধা থ্রীর মধ্যে কোনক্রপ শর্তে সক্ধি হইলেে উহা জায়েষ ও বৈধ হইবে। আয়াতে আল্লাহ ত'জালা তাহাই বলিয়াছুন।

ইব্ন आবূ शাতিম (র)......খালিদ ইব্ন আরতারা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এক্দা জনৈন্যক ব্যক্তি হযরত आनী (রা)-এর নিকট आগমন কর্রিয়া তাহাকে আলোচ আয়াতের ব্যাথ্যা জিজ্ঞাসা
 जপরিচ্ম্ন্নতার কারণ তাহার প্রতি বীতর্রাগ ও বীত্পৃহ হইয়া ঢাহাকে তালাক দিতে চাহিলে এবং শ্রীর নিকট তানাক অনভিপ্রেত ও অনাকাজিকত হইলে ত্র্র यদি ব্বীয় মাহরের অংশশিশেবের দাবি অথবা স্বামীর নিকট ঢাহার প্রাপ্য রাত্রি যাপনেে অংশ্শবিশশবের দাবি ত্যা করে, তবে উহা জা়্যে ও বৈধ হইবে। স্বামীর পক্ষে উক্তু সুবিধা গ্হণ করায় কোনো দোষ নাই।

ইমাম অাবূ দাউদ আত-তায়ালিসী উপর্রোত হাদীস বর্ণনা কর্যিাছেন। ইমাম ইব্ন জর্রীর (র) উभরোক্ত হাদীস বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

হযরুত ইব্ন আাব্মাস (রা), আবীদা আস-সানমানী, সুজাহিদ, ইবৃন যুবায়র, শা'বী, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আতা, আতিয়া আল-আাওষী, মাকহূন, হাসান, शাকাম ইব্নে উত্বা এবং কাতাদা (ส) প্রমুথ বহু সংখ্যক পৃর্বসূরী ইমামও আলোচ আয়াতের অনুর্পপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। আলোচ আয়াতের উপর্রোজ ব্যাখ্যার বিরোধী কোনো ব্যাখ্যা কেই কর্রিয়াছ্ন, এইই্রপ আমার জানা নাই। আল্লাইই সর্বঞ্ঞ।

ইমাম শাফিস্গ (র)......ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম্রের অক কন্যা হযরত রাফি’ ইবৃল্ন খাদীজের সহিত বিবাহ বঞ্ধনে আবদ্জা ছিলেন। ত্র্রীর বার্ধক্য বা অন্য কোনো কারণে হयরতত রাফি‘ (রা) जाহাক্ তালাক দিতে মনস্থ করিলেন। শ্ত্রী বनिল, আমাকে তানাক দিবেন না। জপনি আমার প্রপ্য হক যতট্টু চাহেন দেবেন, তাহাতে आমার আপক্তি থাকিবে না। এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ আয়াত নাযিল ইইল।

হাকিম (র) তাহার মুসতাদরাক সংকলনে সাঈদ ইবৃন মুসাইয়াব ও সুলায়মান ইব্নে ইয়াসার হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়াত বিশদক্ধপপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর আাল-বায়হাকী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হইতে বর্ণনা কর্য়াছেন ঃ স্বাীী কোন কারণে ষ্তীর প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে जালাক দিতে চাহিলে त্রী यদি স্বীয় প্রাপ্যে কোন জ্ছংশ ত্যাগ কর্রিয়া স্বামীর সহিত জাপস করিতে চাহে, তবে এইহ্রপ করা উভয়ের জন্য জায়েय ও বৈধ ইইবে। আলোচ আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াতে উহাই বর্ণিচ হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে বে, হযরত রাফি‘ ইব়ল্ল খাদীজের ক্তী বৃদ্ধা হইয়া গেলে তিনি একটি যুবতী রমণীকে বিবাহ কর্রিয়া তাহাকে প্রথা স্ত্রীর ঊপর প্রাধান্য দিতে লাগিলেন। ইহাত্ প্রথমা ग্রী তাহার নিকট তালাক চাহিলেন। তিনি তাহাকে এক তালাক দিলেন। কিত্ু ইদ্দ লেষ হইবার পূর্বে তিনি তালাক প্রত্যাহার করিয়া নইলেন। जতঃপর পুনরায় তাহার উপর দিতীয় শ্তীরে প্রাধান্য দিতে নাগিলেন। তিনি তাহার নিক্টট আবার তালাক চাহিলেন। হযরত রাফি‘ ঢাহাকে বলিলেন, আর এবটিমাত্র তালাকই क্রাযার অধিকারে রহিয়াছে। তুমি ইম্ঘ করিলে অবহেলিত অবস্शায় জামার নিকট থাকিতে পার आবার ই ইচ্ছ করিতে আমার নিকট হইতে তালাক নইতে পার। প্রথমা ত্ত্রী ভাবিয়া চিত্তিয়া আাহাকে জানাইলেন, আমি এইহ্রপ অবহেনিত অব্থায়ই জাপনার নিকট্ট থাকিব। হযরত রাফি‘ তাহাকে জার তালাক দিলেন না; উপরোক্ত শর্ত্ তাহাকে নিজের বিবাহে রাথিয়া দিলেন। ইহা
 ঊপর্রো্ধিথিত সুবিষা গ্রহণ করিবার মধ্যে কোন দোষ দেখেে নাই বলিয়াই তিনি তাহার নিকট হইঢে উক্ত সুবিষা অ্রণ কর্রিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন মুসাইয়াব এবং সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হইঢে ইব্ন জাবূ হাতিম উপরোऊ রিওয়ায়াত অধিকতর বিশদজ্রপে অনুর্রপতাবে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। আাল্লাইই সর্বঞ্ঞ।

## 

आनी ইবৃন আবূ তালহ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন :
 করা ব্যতিরেকেই তাহার উপর অন্য श্রীকে প্রাধান্য দেওয়া ও তহাকে অবহেলিত অবস্शায় ফেনিয়া রাখা অপেশ্ষা ইহাই অধিকত্র c্বেয় বে, সে সংশিমিষ্ট, श্রীকে নিল্নোক্ত দুইটি পথথর বে কোনো একটি পথ বাছিয়া নইবার অধিকার প্রদান করিবে ঃ ১. त্র্রী উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায়ই স্বামীর সহিত থাকিতে রাবী হইবে; ২. সে তাহার স্বাীীর নিকট হইতে তালাক গহণ করিয়া বিচ্ম্মি ইইবে।

 বিরত থাকা বিচ্ছেদ অপেক্মা অধিকতর ल্রেয়। হযরত সাওদা বিন্তে যাম্ (আা (র) ক্ত্ত্ক নবী কর্রীম (সা)-এর নিকট প্রাপ্য রাত্রিবালের ग্বীয় অধিকার হয়ত আয়েশা (রা)-এর পক্ষে ত্যাগ কররিবার বিনিময়ে নবী করীম (সা) কত্ত্ণক তাহাকে তানাক প্রদান হইতে বিন্রত থাকার घটনা আয়াতে বর্ণিত সক্ধির একটি দৃষান্ত। আার নবী করীীম (সা) স্ধীয় উ ্মতের জন্যে উপরোক্ত দৃষ্টাত্ত श्राপন কর্রিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই বে, ঢালাক আল্gাহর নিকট অনভিপ্রেত বিষয়।

ইমাম আবূ দাটদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)......হয়তত আবদদুন্बাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : হানাল কার্यসমৃহ্ের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিকতম অনডিপ্রেত কার্य হইত্তেছে তালাক।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......মুহারিব ইইতে মুরসাল হাদীস হিসাবে উপরোক্ত মর্মের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتْقْقُوْا فَانِّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلْوْنْ خَبِيْرُ

অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দনীয় ও অনভিপ্রেত স্ত্রীদের র্রুটি ও অযোগ্যতা তোমরা সহিয়া গেলে ও স্ত্রীদের সহিত বৈষম্যহীন আচরণ করিলে আল্মাহ্ তোমদের সেই আচরণ ও কার্য সম্বক্ধে সম্যকর্দপে অবগত থাকেন এবং তিনি তোমাদিগকে তজ্জনন্য পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করিবেন।


অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদের সহিত সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করিতে পারিবে না। কারণ স্ত্রীদের সহিত নিশি যাপনে বাহ্যিক সাম্য স্থাপন করা সভ্ভবপর হইলেও হদয়ের আকর্ষণ, ভালবাসা এবং যৌন মিলনে বৈষম্য ও তারতম্য অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবীদা আস-সালমানী, মুজাহিদ, হাসান বাসরী এবং যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াত হयরত আয়েশা (রা) সম্বক্ধে নাযিল হইয়াছে ঃ


কারণ নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে ঢাঁহার অন্য যে কোন স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন।

ইমাম আহ্মদ এবং সুনান সংকলকগণ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্মাহ (সা) স্বীয় স্ত্রীদের বিষয়ে বৈষম্যহীন বন্টনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং বলিতেন, আয় আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা রহিয়াছে, সে বিষয়কে আমি এইর্রপে বন্টন করিলাম। যে বিষয়ে ত্ৰু তোমারই ক্ষমতা রহিয়াছে এবং আমার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে আমাকে ভৎ্ৎসনা করিও না। তিনি ক্ষমতা বহির্ভুত বিষয় বলিতে হ্য়য় ও উহার আকর্ষণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, আবূ কিলাবা হইতে ইহা মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর সঠিক।


অর্থাৎ ‘ক্ত্রীদের মধ্য হইতে একজনের প্রতি তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপর স্ত্রীকে* ঝুলন্ত অবস্থায় রাখিয়া দিও না।’

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান, যাহ্হাক, রবী ইব্ন
 স্ত্রীলোকের স্বামী থাকিয়াও নাই এবং সে তালাকপ্পাপ্তা নহে।

আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র)......হयরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তির দুইটি ং্ত্রী রহিয়াছে, সে উহাদের একটির প্রতি

সশ্পূর্ণরূপ גুঁকিয়া পড়িলে তাহার দেছের একপার্ব বিশ্ফ্নি অবস্থায় সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। ইমাম आহমদ ও সুনান সংক্নকণণ উপর্রোত্ হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম তিরমিবী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি নবী করীী (সা) হইতে শ্রুত হাদীস অর্ধাৎ মারखূ‘ হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয় নাই।
 এখতিয়ারহুক্ বিষয়ে বৈবমম্যীী বন্টননীতি মানিয়া চলিলে ও সর্বক্ষে্রে আল্ধাহকে ভয় করিয়া
 পড়িবার ऊ্রুট আল্লাহ ত'অালা কমা করিয়া দিবেন।


 ना হইয়া यদি তালাকের মাধ্রে পরুশ্পর বিচ্ছ্মি হইয়া যায়, তাহ হইলে আল্লাহ ত'অালা স্বীয়

 অপেক্ষ c্রেয়তর স্বামীর ব্যবস্গা করিয়া দিবেন। আল্নাহ ত'অালা বিभুল ও ব্যাপক ইহসান,

(IFI)


 ( ( ع ) هَ (

د03. "আসমান ও यAীন্ন যাহা কিছू আছে, সবই আল্লাহর। ঢোমাদের পৃর্বে यাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছহ, তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি বে, ঢোমরা আল্লাহকে ভয় কর্রিবে এবং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিলেও আসমান-यমীলে यাহা কিছ্ম আছে, তাহা অাল্লাহ্;; এবং অাল্লাহ অভাবমুক্ত, খ্রশংসাজজজন।"
১৩২. "আসমান ও यমীনে যাহা কিছ్ম আছে, সকলই আन्লাহর এবং কর্ম বিধানে আল্মাহই যথেষ্ট।"
১৩৩. "হে মানুষ! তিনি ইচ্মা করিনে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ ইহা কর্রিতে সম্পূর্ণ সঙ্巾ম।"
১৩৪. "কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিলে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরক্কার রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্ট।।"

তাফ্সীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্মাহ তাআলা বলিতেছেন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী তাঁহারই মালিকানার অধীন। উহাদের সর্বত্র তাঁহারই বিধান ও নির্দেশ চলিতে পারে। তিনি সৃষ্টির সকল বিভাগ ও সকল শ্রেণীর বিধানদাতা। তাই তিনি বলিতেছেন ঃ


অর্থাৎ আমি তোমাদের পৃর্ববর্তী মানুষের প্রতি যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তোমাদের প্রতিও সেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছি। সকলের প্রতিই আমি এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছি যে, তোমরা একমাত্র আমাকে ভয় করো এবং একমাত্র আমারই ইবাদত ও দাসত্ব কারো।

অনুর্দপভাবে আল্মাহ তাআলা হযরত মূসা (আ) কর্ত্কক তাঁহার জাতির প্রতি উচ্চারিত বাণী উদ্ধৃত করিয়া অন্যত্র বলিতেছেন :

यদি তোমরা, এমন কি সমগ্থ পৃথিবীর সকলে মিলিয়াও কুফরী কর, তথ্থপি নিশয়ই আল্লাহ বেনিয়ায ও সর্ব প্রশংসিত।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

আলোচ্য আয়াত ও উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের সাধারণ বক্তব্য এই যে, মানুষ আল্ধাহর ইবাদত করিবে তাহা আল্মাহর প্রয়োজনে নহে; বরং নিজেরই প্রয়োজনে। আল্মাহ তো غ́ غ́
 প্রশংসিত।
وَلَلْهِ مَا فِمَ السَمْوْتِ ............ وُكْيْلًا

一আয়াত্র তাৎপর্য এই বে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার যাবতীয় কার্য আল্ধাহর क্ মতা ও. কর্ত্ত্দের অধীন। প্রত্যেক ব্যু ও বিষয়ই তাহার জ্ঞনের আওতায় রহহিয়াছে।
—আয়াতে জাল্ধাহ তাআলা বলিতেছেন : ঢোমরা তাঁহার দাসত্ম করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে এবং তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইলে তিনি চাহিলে ভিন্ন মানব গোז্ঠীকে তোমাদের স্থলাভিবিক্ত করিতে পার্রেন। উহাতে তিনি সমর্থও বটটন।

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

আর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের বদলে অন্য দল সৃষ্টি করিবেন এবং তাহারা তোমাদের মত অবাধ্য হইবে না।

জনৈক পূর্বসুরী বলিয়াছেন, আল্নাহর প্রতি অবাধ্যতা মানুষের পক্ষে ভয়াবহ দুঃসাহসই বটে। তিনি আরও বলিয়াছেন :
‘তিনি চাহিনে নূতন এক সৃষ্টিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন। উহা আল্মাহর পক্ষে কঠিন কার্য নহে।'

একশত চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্নাহ তা‘আলা সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য লাভে যাহারা স্বীয় প্রচেষ্ঠাকে নিয়োজিত রাখে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আল্নাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের পারিশ্রমিক রহিয়াছে। তোমরা তাঁহার নিকট উভয় জগতের কল্যাণ ও মগ্গল প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাদিগকে উহা প্রদান করিবেন এবং বিপুল পরিমাণে প্রদান করিবেন।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :

‘অনন্তর কোন কোন মানুষ বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পার্থিব কল্যাণ দান কর; তাই তাহার জন্যে পরকালে কোন প্রাপ্য নাই। আর যে লোক বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর; তাহাদেরই জন্য তাহাদের উপার্জিত সুফল নির্ধারিত রহিয়াছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।’

তিনি আরও বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘বে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায়, তাহাকে আমি উহা বাড়াইয়া দিব আর বে ব্যক্তি পার্থিব ফসল চায়, তাহাকে আমি তাহা হইতে দিব। তবে পরকালে তাহার কোনই অংশ थাকিবে না।’

তিনি আরো বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি নগদ পাইতে চায়, আমি তাহাকে যতটুকু ইচ্ছা, প্রদান করি, অতঃপর তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সেখানে সে নিন্দিত ও নাঞ্থিত জীবন লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতে পাইতে চায় ও সেজন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালায়, যদি সে মু'মিন হয়, তাহাদের সকল প্রয়াসই স্বীকৃতি পায়। তাহাদের সকলকেই আমি সাহায্য করিব ও তোমার প্রভুর অবদান তাহাদেরই জন্যে, আর তোমার প্রভুর অবদান হইবে অবাধ। তুমি লক্ষ্য কর, কিভাবে তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিই আর অবশ্যই আখিরাত মর্যাদার ক্ষেত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠতম এবং সেখানের মর্যাদাও শ্রেষ্ঠতম।’

ইমাম ইব্নে জারীর নিম্বোক্ত আয়াতের এইর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :
مَنْ كَانْ يُرِيْرُ ـَوَابَ الدُتْيَا

অর্থাৎ যেই মুনাফিকগণ পার্থিব সম্পদ ও সুখ-শান্তি লাভের জন্যে স্বীয় সর্বচেষ্ঠা নিয়োজিত করে, মুসনমানদের ন্যায় তাহাদের জন্যেও আল্লাহ্র নিকট গনীমত ইত্যাদি পার্থিব সম্পদ রহিয়াছে। তদুপরি তাহাদের জন্যে তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বর্রপ দোযখের মহাশাস্তিও রহিয়াছে। যেমন, অন্যু্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সুখৈশ্ব্য চাহে, আমি তাহাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ ফল পার্থিব জীবনেই তাহাদিগকে প্রদান করি আর পার্থিব জীবনে তাহারা তাহাদের প্রাপ্যের কোন অংশ হইতে বঞ্চিত হয় না। এই সকল লোকের জন্যে পারলৌকিক জীবনে দোযখ ভিন্ন অন্যকিছু নাই। ইহাদের পার্থিব প্রচেষ্ঠা ও কার্यাবলী নিষ্ফল ও অলাভজনক হইয়া যায়।'

উপরোল্মিখিত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট। কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাথ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

কারণ আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাথ্যা ও তাৎপর্য এই যে, আল্মাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের মগ্গল ও কল্যাণ রহিয়াছে। অতএব যাহারা ত্ু দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভে নিজেদের সাধনা-প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে, তাহারা যেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল মঙল ও কল্যাণ লাভে স্বীয় সাধনা ও প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করে। আল্মাহ তা'আলা সূক্মদর্শী, ন্যায়বিচারক। কে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল মঙ্গ ও কল্যাণপ্রাণ্ত হইবার যোগ্য নহে, তাহা তিনি সম্যকক্গপে অবগত আছেন এবং তিনি ন্যায় বিচারকও বটেন। প্রত্যেক প্রচেষ্টাকারীকেই তিনি তাহার যোগ্যতার অনুরূপ ফল প্রদান করিবেন। এই কারণেই


##   

কাছীর—৩/৩৮
১৩৫. "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহর ওয়াশ্তে, यদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আய্রীয়-স্বজনের বির্নদ্ধে হয়; সে বিত্ববান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে কামনার অনুগামী হইও না। यদি তোমরা প্পেচানো কথা বনো অথবা পাশ কাটাইয়া যাও, তবে জানিয়া রাখ বে, তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।"

ঢাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্নাহ তা‘আলা তাঁহার মু’মিন বান্দাদিগকে আদেশ দিতেছেন, তাহারা যেন সর্বাবস্থায় ন্যায়-নীতি ও ন্যায়বিচারে দৃঢ় ও অবিচল থাকে। কাহারও তিরক্কার ও ভৎ্ৎননা যেন তাহাদিগকে ন্যায় হইতে সামান্য পরিমাণে বিষ্যুত করিতে না পারে এবং তাহারা যেন উহাতে একে অপরকে সাহায্য ও সহয়োগিতা প্রদান করে।


অর্থাৎ ‘আল্মাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ পালন কর।’
অনুর্রপভাবে অন্যত আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন :


অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সন্ত্রোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্য প্রদানের দায়িত্ব সম্পাদন করো। আল্ধাহর সন্তোষ লাভ করিিবার উদ্দেশ্যে প্রদ্ত সাক্যইই সঠিক, ন্যায়ভিত্তিক, সত্যানুগ ও সর্বপ্রকার হেরফেরমুক্ত হইতে পারে।


অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ফলে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হইলেও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। তোমাদের নিকট কোন তথ্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তৎসম্বন্ধে সত্য কথা বলো, যদি উহা তোমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়, তবুও। আল্লাহ তাআআলা নিজ কৃপায় তাঁহার অনুগত বান্দার বিপদ দূর করিয়া দেন। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ফলে তোমাদের উপর কোনর্গপ বিপদ আপতিত হইলে তিনি তোমাদের জন্য উহা হইতে মুক্তি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।


অর্থাৎ তোমাদের সত্য সাক্ষ্য নিজেদের মাতাপিত বা অন্যান্য নিকটাড্ীীয়ের বিপক্ষে গেলেও তোমরা উহা হইতে পচাৎপদ হইও না; বরং সত্য সাক্ষ্য প্রদান় করো। কারণ সত্যের মর্যাদা সকলের মর্যাদার উর্ধ্রে রহিয়াছে।

অর্থাৎ তোমাদের সত্য সাক্ষ্য যাহার বিরুদ্ধ্রে যায়, সে ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো। ধনী ব্যক্তির ধনের প্রভাবে পতিত হইয়া অথবা দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্যের কারণে তাহার প্রতি স্নেহ করিতে গিয়া সত্য সাক্ষ্য প্রদানে বিরত বা বিচ্যুত ইইও না। আল্লাহ উভয়ের তত্ত্বাবধায়ক। পরন্তু তোমরা তাহাদের যতট্রুু আপন, তিনি তদপেক্ষ তাহাদের অধিকতর আপন। আর কিসে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, সে সম্বক্ধে তিনিই অধিকতর অবগত রহিয়াছেন।
 ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমাদিগকে বিরত র্রাখিতে না পার্; ব্রং সর্বাবস্থায় তোমরা ইনসাক্রে নীতি অনুসরণ কর্রিয়া চলিবে।

‘কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তোমাদ্রের বিদ্দেষ ও শৰ্তण ব্যেনো তোমাদিগকে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ কাল্যেম করো। উহা অাল্লাহভীতিন অধিকতর নিকটবর্তী।'
 অবিসলতাই দেथাইয়াহিলেন। একদা নবী কর্রীম (সা) তাহাকে খায়বার্রের অধিবাসীদের বাগানের ফল ও ক্ষেতে শল্যের পরিমাপ নইবার জন্যে সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা তাহাকে উৎকোচ প্রদান করিবার বিনিময়ে তাঁার দ্বারা তাহাদের ফল ও শস্য কম দেখাইতে চাহিন।
 তোমাদ্রে নিকট আসিয়াছি। নিচ্য়ই আমার নিকট তোমরা তোমাদের সমসং্খ্যক বানর ও শৃকর অপেক্ণ অধিকতন ঘৃণ্য। নবী কর্রীম (সা)-এর প্রতি আমার जালবাসা অথবা তোমাদের थ্রতি আমার ঘৃণা কোনটিই তোমাদের বিষয়ে ন্যায়-নীতি ত্যাগ কর্রিতে আমাকে প্রোচিত করিতে পারিবে না। হযরত আবদুল্ধাহ ইব্লে রাওয়াহ (রা)-এর কथা đনিয়া তাহারা বলিল,


উপর্রোক্ হাদীস আল্ধাহ চাহেন ঢো সূরা মায়িদায় সনদসহ বর্ণিত হইবে।







অর্থাৎ ‘নিচয়ই তাহাদ্র এক দন ঢাহাদের যবানে কিতবেব্র নামে বানোয়াট কথা বলে
 প্রদান বিরিত থাক।


‘আর ব্যে ব্যক্তি উহা নুকায়, নিচ্য়ই লে ঢাহার আা্ఘাকে পাপাস্ত্ত করে।' নবী করীম (সা) বলিয়াহেন ঃ উত্তম সাশ্ষী হইত্তেে লেই ব্যক্তি, <ে বিনা আহনানে সাক্ষ প্রান করে।

অর্থাৎ ‘আল্মাহ তোমাদের সকল কার্य সম্বন্ধে অবগত থাকেন।’ তিনি তোমাদিগকে তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন।

#  , نَتَّنَ 

১৩৬. "হে বিশ্বাগীণণ! ঢোমরা অল্লাহ, ঢাঁহার্র র্যাসূন, তাঁহার র্রাসূলের পতি অবতীর্ণ কিতাব এবং উহার পৃর্বে তাঁহার অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থপন করো। আর কেহ অা্্লাহ,
 চরমভাবে পথভষ্ট হইয়া পড়িবে।"

তাফ্সীর ঃ অলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআানা তাহার মু’মিন বান্দাদিগকে আদেশ করিতেছেন : ঢোমরা ঈমান্রে সকন শাখা, সকল বিভাগ এবং সকল দিককেক গ্রহণ করো। आপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, দমান আনিবার জন্যে মু’মিনদের প্রতি আল্ধাহ ত'‘ালার এই আদেশ
 নহে; বরং আয়াতের তাৎপর্य এই বে, হে মূ’মিনগণ! তোমরা নিিজেদের সমানকে পরিপৃণ্ণ, দৃছ ও স্ছায়ী কর। এইরূপপ মু'মিন তাহার সালাত্ বলিয়া থাকে :

जর্থাৎ আমাদিগকে হিদায়াত সষ্বীীয় সৃস্ষত্র জ্ঞান দান করো, আামাদিগকে আরো হিদায়াত দাও এবং উহাতে আমাদিগকে অবিচন রাখ। এখানে আল্লাহ ত'আানা সেইক্রপ তাঁার পতি ও ঢাঁহার র্রাসূলের প্রতি সুদৃঢ ও স্থায়ী ঈমান আনিতে মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন। অনুরপগাবে জনায্র তিনি.বলিয়াছছন :

जর্থাৎ ‘হে ঈমানদারণণ! ঢেমরা আল্লাহকে উয় কর ও তাহার রাসূলের উপর ঔমান আন।


অর্থাৎ ‘শে আল-কুরজান তিনি স্বীয় রাসৃলের প্রতি অবতীর্ণ কর্রিয়াছ্ন, উशার পতি সমান आनো।
وَاَلْكِتَابِ الَّذِنَ آَنْزَلَ مِنْ تَبْلُ-

অर्थाৎ বে সকন কিणাব তিনি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছছন, উহার প্রি ঈমান আন।

 ইইয়াছে। প্রথমটির অর্থ হইতেছে তিনি অংশ অংশ করিয়া অবতারণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হইতেছে একসন্গে সমুদয় অংশ তিনি অবতারণ করিয়াছেন। বত্তুত পবিত্র কুরআনের সমুদয় অংশ একসক্গে অবতীর্ণ হয় নাই; বরং বিভিন্ন সময়ে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন উপলক্কে উহা অংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে পৃর্ববর্তী কিতাবসমুহ সমুদয় একসক্গে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অর্থাৎ 'যাহারা আল্নাহ, ঢাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসৃলগণ এবং আখিরাতে বিশ্ধাস স্থাপন করে না, তাহারা হিদায়াত হইতে বঞ্চিত এবং সত্য পথ হইতে বহু দূরে পতিত হইয়াছে।'

## (ITV)  






 কিছूতেই फमা করিভেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথ দেখাইবেন না।"
১৩৮. "মুনাফিকদিগকে তুভ সংবাদ দাও ভে, ঢাহাদের জন্য মর্মত্যুদ শাস্তি রহহিয়াছে।"
 করে, ঢাহারা কি উহাদের নিকট মর্যাদা চায় ? সমষ্ঠ মর্যাদা তো আল্লাহরই।"
380. "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীী কন্রিয়াছ্ন বে, যথন তোমরা খনিবে,
 পর্যত্ত ঢাহারা অन্য প্রসংণগ निఆ না হইবে, ঢোমরা ঢাহাদের সহিচ বসিও না। जन্যথায় তোমরাও উহাদের মতো হইবে। মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকান্রী সকনকেই অা্লাহ জাহন্নাম্ম এক্র কর্রিবেন।"

ঢাঙ্সীর ঃ আলোচ প্রথম আয়াতে আল্লাহ ত'অালা বলিতেছেন ঃ যাহারা একবার ঈমান আनে, जতঃপর কাফির হইয়া যায়; পুনরায় দমান আনে, অতঃপর কাফির্র হইয়া যায়, তংপর

 নিষ্ষৃত দিবেন। তে্যনি তিনি তাহাদিগকে বেহেশতের রাাত্তাও নির্দেশ করিবেন না।

 মুজাহিদ (র)-ও উহার অন্র্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন অাবূ হাত্ম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরতত জানী (রা) বनिয়াছ্েন ঃ ইসनামত্যাগী ব্যক্তিকে তিনবার তওবার সুযোগ প্রদান করা হয়। অতঃপ্র তিনি উহার সপক্ষ আলোচ আয়াত তিলাওয়াত কর্রিয়া ৫নাইলেন।

আলোচ দিতীয় আয়াতে আল্gাহ ত'অালা বলিতেছেন ঃ ব্যেেত্র মুনাফিকগণ পূর্ব আয়াতে উল্লেথিত বৈশৈিষ্টের অধিকারী, তই তাহদিগকে যন্ত্রণাদয়ক মহাশাস্তি সয়ক্ধে সংবাদ দাও।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ ত'অালা মুনাফিকদদর স্বক্রপ উদৃঘাটন প্রসন্গে
 করে। তাহারা গোপনে কাফিরদিগকে বনে, আমরা তো তোমাদের দলেই রহিয়াছি। মুসনমানদের প্রতি বাহ বক্গুত্দ দেখাইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্রপ ও উপহাস কর্রিয়া থাকি।

जর্থাৎ ‘তাহারা (মুনাফিকগণ) कি তাহাদ্র (কাফির্রের) নিকট হইতে সম্মান পাইতে চাহে? স্মান সবট্রবুই আল্নাহর অধিকারে রহিয়াছে।' অনুর্রপভাবে অন্য়্র তিনি বলিয়াছেন :

‘‘ে ব্যক্তি ইয়্যত চায়, (তাহার জানা উচিত) অনন্তর ইয়যতের্ন সবকিছू আল্লাহ্র অধিকারে।' তিনি জারও বনিয়াছ্ছন :

"মর্যাদা ঢো একমাত্র অাল্নাহ, তাহার রাসৃন ও মু’মিনদের জন্যে নির্ধারিত। কিন্জু মুনাফিকগণ ঢাহ জানে না।"
 ঢাঁহার দাসত্ স্বীকার করিয়া লইতে এবং বেই মু'মিনগণের জন্যে ইহজগত ও পরজজগত, উয়্যজগতে জাল্dাহ্র সাহায্য নির্বারিত রহিয়াছ, তাহাদের দলে শামিল হইঢে মুনাফিকদিগকে আমান জানইত্েেন।

এখানে একটি হাদীস উন্নেখবোগ্য। ইমাম আহমদ (র)......ऐয়ত আবূ রায়হানা (রা) शইছে বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসাসূল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি গর্ব্বের সহিত নয়জন
 ব্যক্তি হইবে।

উপরোক্ত হাদীলের রাবী হযরত আবূ রায়হহান (রা) হইত্তেছেন জাবূ রায়হানা আযদী। কেহ কেহ বলেন, তিনি একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। ঢাহার নাম ইমাম বুখাীীর মতে শামউন এবং অনাদের মতে সামউন ছিল। আা্লাহই সর্বঞ্ঞ।

অর্ৰাৎ তোমাদ্রে নিকট অামার নিষ্ষে পৌঁছিবার পর তোমরা যদি তাহাদের সহিত সেই স্গান বস, বেখানে তাহার আল্ধাহর আয়াত্সমূহের প্রতি জবিশ্ধাস প্রকাশ করে এবং উহা নইয়া ব্বিপপ ও উপহাস করে, তবে তোমরা ঢাহাদের সমান পাপী ও অপরাধী হইবে। হাদীস শরীর্শে বর্ণিত রহহ্যাছে : বে ব্যক্তি আল্মাহ ও আখিরাতে বিপ্পাীী, লে বেন এইর্রপ দত্ত্রখানে না বলে, যাহাতে মা পরিবেশিত হয়।

আলোচ আয়াতে বে নিষ্ষেেে উদ্ছৃতি থ্রদত হইয়াছে, উহা সূরা আল-আন আমার নিম্নোক্ত মাক্কী आয়াতে রহহ্যাহে :

 নিকট ইইতে সর্রিয়া থাক যত্ষণ না তাহারা ভিন্ন আলোচনায় লিণ্ত হয়।’

মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান বলিয়াহেন, আলোচ আয়াত সূরা আন'আম্মে নিম্নোক্ত আয়াতকে রহিত করিয়াছে :

'যাহারা আল্ধাহকে ভয় করিয়া চলে, ঢাহাদের উপর উহাদের (কাফির্দের) পরিকল্পনার কোন ধতিফ্র্যিয়া পতিত হইব্বে না; তবে তাহারা ভেন (কাফির্রদিগকে) উপদেশ প্রদান করে। হয়রো তাহারা আল্ধাহকে ভয় কর্রিয়া চলিবার পথ গ্রহণ করিবে।’


 ও অश्ীীদার কর্রিবেন।

 ঢোমাদ্রর জয় হইনে (তোমাদিগকে) বনে, আমর্গা কি তোমাদ্দর সলে হিনাম না ? आর

ভাগ্য यদি অবিশ্যাসীদের অনুকৃন হয়, ঢাহারা (তাহাদিগকে) বনে, আমরা কি তোমাদিগকে
 আল্লাহ কিয়ামজের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর্রিবেন এবং আল্লাহ কখনই বিশ্বাসীদের বির্তুদ্ধে সত্য প্রত্যাখ্যানকার্রীদূর জন্যে কোন পথ রাধিবেন না।"

তাফ্সীর ঃ আলোচ আয়াত্ আল্লাহ ত'অালা মুনাফিকদের সম্বক্ধে বনিতেছেন ঃ তাহারা মুসনমানদের পরাজয় এবং কাফিরদ্রে বিজয় কামনা করে। অতঃপর যখন মুসলমানদ্র পক্ষে আল্নাহর সাহাব্যে বিজয় ও গনীমত আসে, মুনাফিকপণ তথন এই বলিয়া তাহাদের ঈ্রতি ভালবাসা দেখায় বে, আমরা কি তোমাদের সন্গে ছিলাম না ? আর যখন মুসনমানদের পরীক্ষার জন্যে সাময়িকভাবে কাফিন্রদ্দর জয় লাত ঘটে, তবে তাহারা কাফিসদিগকে বলে, আমরা কি গোপন্ন তোমাদদর পক্ষ তথা তোমাদের বিজয়ের পক্ষে কাজ করি নাই जার जামরা কি মু’মিনদিগকে প্রতারিত করিয়া বিজয় তোমাদের পক্ষে আনয়ন করি নাই? ওহদের যুক্ধে ইহা খট্য়াছিন। তাই আল্লাহ বলেন, ওহে যুনাফিকগণ! আল্লাহ তোমাদের মনের খবর ভালজূপেই জানেন। আাজ यদিও বিশেষ কারণে তোমাদিগকে তোমাদের কলুষ চরিচ্রের শাশ্তি প্রদান করা হইত্ছে না; কিষ্মু কিয়ামতে তিনি তোমাদের সকলের কার্ব্রের বিচার কর্রিবেন এবং তোমাদের মধ্যে ক্যসালা প্রদান করিবেন। আর সেই দিন আল্লাহ ত'আানা মু’মিনদের বিরুৃ্ধ্ধে কাষিয়দিগকে কোনর্রপ সুৰ্যোগ দিবেন না।
 পারিতাম না ? উপর্রোত্ত শদ উপর্রোল্ণিথিত অর্থে নিম্নের আয়াতেও ব্যবহৃত হইয়াছে :

जর্बাৎ 'শয়তন जাহাদের উপর বিজয়ী হইয়াছू।
আবদুর রাযयাক (র)......সুবাইয় আন-কিন্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : এক্দা একটি লোক হযরত আनो (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাগা করিল,
 আয়াত্র বক্তব্য বাত্তবের্ সহিত কিক্রাপ প্রবোজ্য ইইতে পারে? হযরত অনী (রা) বলিলেন, আয়াতট্টেকে উহার পৃর্ববর্তী আয়াতের সহিত সংযুক্ত করিয়া এইভবে পড়:

‘আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তোমাদ্রে সকনের বিচার করিরেন এবং তোমাদ্রে বিষয়ে ফ্য়সানা প্রদান কর্রিবেন। जার তিনি মু’মিনদের বির্রুদ্ধে কাফিরুদিগকে কোনো সুযোগ দিবেন ना।

ইবৃন জুরাইজ (র)......হযরত ইব্ন আক্মাস (রা) হইতেও উহার অনুন্রপ তৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মালিক আশজাभं (র) হইতেও সুদ্দী (র) উহার অনুর্木প তাৎপর্य বর্ণনা করিয়াহ্ন।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : سبيل অর্থ দनীল-প্রমাণ।
আয়াতের তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে বে, দুনিয়াতে আল্লাহ ত'আলা কোনক্রমেই মু’মিনদের উপর কাফিয়দিগকক চ্ড়ান্ত বিজয় প্রদান করিবেন না। কথ্নো কোথাও কাফির্রগণ মু’মিনদের উপর সাময়িক ও আংশিক বিজয় লাড করিতে পারিলেও চূড়ান্ত বিজয় মু’মিনদের জন্যেই নির্বারিত রহিয়াহে। তিনি মু’মিনদের উপর কাফির্রদিগকে এইর্রপ বিজয় কোনক্রুে প্রদান করিবেন না যাহাতে মু’মিনগণ ধ্ধংস হইয়া যায়। দুনিয়া ও অাথিরাত উভয় জগতেই চড়़াত্ত বিজয় মু'মিনগণ লাভ করিবে। ব্যমন অনাজ আল্লাহ ত'আলা বলিয়াছেন :
‘निচ্য়ই आমি রাসুলগণ ও অन্যান্য মু’মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও বেদিন সাক্ষ্गসমূহ কাল্যেম হইবে, লেই দিন্ে সাহায্য করিব।

আয়াতের উক্ত ঢৎপর্য অনুযায়ী উহা মুনাফিকদের আশার ৫ুড় বালি পড়িবার কথা দ্যেষণা করিতেছে। মুনাফিকগণ आশা করিত, এক সমর্যে কাফিন্রগণ মুসলমানদের উপর চৃড়ান্ত জয় লাভ করিবে এবং উহাত্র মুসলিম জাতি চিরুতরে ধ্ধংস হইয়া যাইবে। এই আশায় তাহারা কাফি্রদদর নিকট গমন করিয়া তাহাদ্র পক্কে কথা বলিত এবং তহাদের সহিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়यব্র্র করিত যাহাত কাফিসদ্দর বিজয়ের পর তাহারা নিরাপদ থাকিতে পারে। আয়াতে আল্ধাহ তাজালা মুনাফিকদদর উপরোক্ত আশা ভөুল হইবার কথা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, তিনি কোনক্মম মু’মিনদের উপর কাফি্র্রদিগকে এইর্রপ বিজয় দিবেন না। আর মুনাফিকদদর আশাও কোন্নে দিন পুরণ হইবে না। অনুন্রপডবে তিনি অনাত্র বলিয়াছেন :



সুসনিম দাসকে কোনো কাফিত্রের নিকট বিক্রয় করিলে উক্ত বিক্র্য খদ্ধ ইইবে কি না-এ
 একজন মু’মিন্নর উপর কোন্না কাফি্রকে অধিকার, ফ্যমত, প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব প্রদান করা হয, তাই উহা யদ্ধ হইরে না। অনেক ফকীং উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে-
-এই আয়াত পেশ করেন ।


 ঊপরোল্ধিথিত দুইটি অতিমতের প্রথম অভিমতणিই অধিকত্র খ্দ্ন ও সঠিক।

কাঘীর—৩/৩৯

# (l£r).  <br> <br> (l£ ( <br> <br> (l£ ( <br>  

382. "মুনাফিকभণ जাল্লাহকে প্রতার্রিত করিতে চাহে; ব্য়্রত তিনিই তাহাদিগকে প্রতারণার শিকার কব্রিয়া থাকেন এবং যখন ঢাহারা সানাতে দাঁড়ায় ঢখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায, কেবল লোক দেখানো জন্য। জার আাল্gাহকে ঢাহারা অब্পই শ্যরণ কর্রে।"

د8৩. "ঢাহারা দোটানায় দোদুল্যমান; না এদিকে-না ওদিকে। জার জাল্লাহ যাহাকে পথजষ্ট হইচে দেন, ঢूমি ঢাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"
 এত্দসষ্কীীয় আলোচনা হইয়াছে।
انِنُ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعْوْنَ اللَهَ-
 মানুষ্রে নিকট নিজদিগকে মু'মিন পরিচয় দিয়া উহা তাহাদের দ্বারা বিশাস করাইয়া লইতেছে, আািরাতে অদ্রপ তাহারা আা্ধাহকে দিয়া উহা বিশ্ধাস করাইয়া নইতে পারিবে। তাহারা ভাবে, দুনিয়াত বেইর্রপে মনুষ্রের নিকট তাহাদের প্রতারণা চলিতেছে, অাথিরাতে উহা লেইর্রপে আল্লাহর নিকট চলিবে। এইভাল্র তাহারা আাল্লাহকে প্রতারিত করিতে চাহিতেছে। ভেমন অনাত্র আল্লাহ ত'আলা বলিত্ছেন :
‘সেই দিন ম্যরণম্যোগ্, বেদিন আল্লাহ তাহাদের সকনকে পুনরৃথিত করিবেন। তৎপর তাহারা তাহার নিকট (মিথ্যা) শপথ কর্রিবে, ভ্যেন (মিথ্যা) শপথ করে তোমাদের নিকট।’


অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে তাহাদদর ওমরাহী ও পাপাচারে সময় ও অবকাশ দিতেছেন। তাহািিগকে দুনিয়াতে সত্য ছইতে দৃরে, অনেক দৃরে রাখিতেছেন। ইহাত তাহারা ফুলিতেছে, গর্বিত হইতেহে এবং অধিকতর উৎ্সাহহ পাপাচার করিত্ছে। এইন্রপপ আখিরাতেও তাহাদিগকে নূর ও আলো তथা জান্নাত হইতে অনেক দৃরে রাখিবেন। ব্যেন তিনি অনা৷ বनिয়াহ্নः


‘সেই দিন মুনাফিক পুরুষ্ব ও নারীগণ মু’মিনগণকে বলিবে, আমাদের জন্য একটু দাঁড়াও, আমরাও তোমাদের আলো হইতে কিছু আলো সং্্রহ করি। বলা হইবে, আমাদের পিছনে ফিরিয়া আলো সং্্রহ কর। ইত্যবসরে তাহাদের মাঝে একটি দেওয়াল খাড়া করা হইবে, উহাতে একটি দরজা থাকিবে। উহার অভ্যন্তরে থাকিবে আল্লাহর রহমত ও বাহিরে থাকিবে আयাব। তখন তাহারা মু’মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না ? তাহারা বলিবে, হ্যা, তবে তোমরা নিজেরা নিজ্রেদেরকে বিপদে ফেলিয়াছ; তোমরা অপেক্ষা করিয়া দেখিতেছিলে ও সংশয়ী ছিলে এবং নিজেদের খেয়ান-খুশিমত চলিয়া ধোঁকায় পড়িয়াছ। ইত্যবসরে আল্মাহর নির্দেশ আসিয়া গেল। সেই দাগাবাজরা তোমাদিগকে আল্লাহর নামে প্রতারিত করিয়াছে। অতঃপর আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না, কাফিরদের নিকট ইইতেও নহে। দোयখ তোমাদের সকলের আশ্রয়স্থল আর কতই নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!'

বিক্ধ হাদীসে রহিয়াছে : যে ব্যক্তি মানুষকে তনাইবার জন্যে কোন কাজ করে, আল্মাহ তাহাকে উহা ওনাইতেই দিবেন (উহার বিনিময়ে কোনরূপ পুরস্কার তাহাকে দিবেন না)। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তাহাকে উহা দেখাইতেই দিবেন।

অপর এক হাদীসে রহিয়াছে ঃ আন্দাহ কোন কোন বান্দাকে বাহ্যত জান্নাতে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে দোযথে পাঠাইবেন। আল্মাহর নিকট উহা হইতে আশ্রয় চাই।

অর্ণাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হইতেছে সালাত। অথচ মুনাফিকগণ উহাতে দাঁড়ায় শৈথিল্য ও উদাসীনতার সহিত। কারণ তাহাদের না আছে উহাতে বিশ্ধাস, না আছে আন্তরিক ইচ্ছ, না আছে তাহাদের আল্লাহ্ভীতি আর তাহারা না বুঝে নামাযের তাৎপর্য ও তুরুত্ব।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ কেহ যেন শৈথিল্যের সহিত নামাযে না দাঁড়ায়; বরং প্রত্যেকের জন্যে উচিত নামাযের মধ্যে নিমগ্ন ও আঅ্মস্থ থাকা। কারণ নামাযে সে আল্লাহর নিকট নিজের গোপন কথা পেশ করে। আল্লাহ তাহার দিকে মুখ ফিরান এই উদ্দেশ্যে মে, সে ডাকিলে তিনি তাহার ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) নিम্নের আয়াত তিলাওয়াত করিয়াছেন :

ঊপর্রেক সনদ ভিন্ন অন্য সনদদও অনুহ্রপ রিওয়ায়াত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত র্রহিয়াছ্।

जইই্রপে মুনাফিকদদের সষক্ধে जাল্লাহ তাজালা অনাত্র বলিয়াছেন:

जর্থাৎ ‘তাহারা নামাযে শশথিল্য সহকারে হাবির হ়ী’’


অর্থাৎ ‘তাহারা লোককে দেখায় ’’ পূর্ববর্তী আয়াতাংশে নামাভে মুনাফিকদের বাহ বৈশিষ্য বর্ণিত হইয়াছছ। অায়াতের এই অংশ্শ তহাদ্রে অন্তরের বৈশিষ্য বর্ণিত হইতেছে। ইহার जাৎপর্य এই বে, তাহাদ্রর মনে আন্লাহর প্রতি ভানবাসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রত নাই। এমন कি আল্লাহর সহিত তাহাদের আদ্ৗৗ কোনো সশ্পর্ক নাই। তাহারা মানুষ্যে ভয়ে অাহাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য নামাশে উপস্থিত হয়। জার এ কারণণই দেখা যায়, বে সকন নামাযে অశ্ধকারে লোকেরা একে অপরকে সাধারণত দেখিতে পায় না বেমন, ইশা ও ফজরের নামায, সে সকল নামাশ্য ইহারা খুব কমই উপস্থিত হয়।

สুথারী ও মুসলিম শরীর্ফ বর্ণিত রহিয়াছে বে, নবী কনীম (সা) বলিয়াছছন ঃ মুনাফিকদদর নিকট অধিকতম কষ্দায়ীক নামাय হইতেছে ইশার নামাय ও ফজরের নামাय। यদি তাহারা জানিত, উক্ত নামাयদ্যে কি নেকী রহিয়াহ্, তবে তাহারা হামাখড়ি দিয়া হইনেও উহাতে ঊপস্থিত হইত। आমার ইচ্ম হয়, নামাষ্রে জন্যে ইকামাত বনিতে নির্দিশ দিই আর উহা বলা হয়। जতঃপর কাহাকেও ইমাম হইয়া নামাय आদায় কর্রিতে নির্দেশ দিই অার সে উহা করে। অতঃপর কতিপয় লোক নইয়া লেই সকল লোকের নিকট যাই যাহারা নামাভে উপস্থিত হয় না এবং তাহাদের ওখ্ধ তাহাদের ঘরবাড় জ্বিলাইয়া দিই।

অन্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে বে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ
 অথবা দুইখানা লোভনীয় ফ্রুর নাভ করিতে পারিবে, তবে লে নিচয়ই নামা্ে উপস্থিত হইত। সেই সকল লোকেন ঘরবাড়িতে यদি নারী ও শি৫-কিশোর না থাকিত, তবে আমি তাহাদিগকে ৫י্ধ ঢাহাদের घরবাড়ি জ্বানাইয়া দিতাম।

 করিয়া উহা আদায় করে, লে তাহার মহান প্রতিপানক প্রভুর প্রতি তাচ্দিল্য প্রদর্শন করে।
وَلَا يَْْكُرُوْنَ اللُهَ الِالَّ تَلِيْلاُ-

অর্থাৎ তাহারা নামাভ্য আল্ধাহর প্ি ভয়-উীতি, মনোব্যোগ ও মনোনিব্বেের ধার ধারে না। তাহারা উহাত যাহা বলে, তৎ্পতি তাহদের অন্তর নিবিষ্ট থাকে না; বরং তাহারা উহাতে ঊদাসীন, অমলোভ্যাগী ও নিলিণ্ত থাকে। বে মহাকন্যাণ নামাভ্যে নিহিত রহহিয়াছ, তাহারা উহা नাডে অনিচ্মুক ও পরাজ্মুখ থাকে।

ইমাম মালিক (র)......হযরত आনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : রাসূনूন্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই হইতেছে মুনাফিকের নামাय। এই হইত্ছে মুনাফিকের
 শয়তजনের দুই শৃতের মধ্যে পতিত হইলে সে উঠিয়া দ্রতত চারি রাকাআাত নামাय পড়িয়া নয়। উহাতে লে সামানjই আল্gাহকে স্যরণ করে।

ইমাম মুসনিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র)'উপরোক হাদীস উপর্রোধ্মিথিত রাবী আना ইবনে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বনিয়া আাখ্যায়িত কর্রিয়াছে।

जর্থাৎ ইহারা ঈমান ও কুফরের মধ্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে। ইহারা বাঘ আচরণ ও অন্তর উভয় দিক দিয়া না মু'মিনদদের সহিত রহিয়াছে আর না কাফিরদের সহিত রহিয়াছে, বরং বাহ্য আাচরণে মু'মিনদের সহিত এবং অন্তরে কাফিস্রদের সহিত রহহিয়াছে। ইহারা ঈমান ও কুফর্রে মাঝখানে দোদুল্যমান হইয়া কখনো মু’মিনদের প্রত় এবং কখনো কাশিস্রদের প্রতি גুঁকিয়া


## 

'যখন তাহারা আলো পায়, উহাতে অপসর হয় এবং যখন অাধারে হাবূডूূ খায়, তখন দাঁড়াইয়া থাকে।'



ইবุন জারীর (র)......इयরত ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, নবী কনীীম (সা)
 একটি ভেড়ার অবস্शার সমত্ন্য। ভেড়াটি একবার এই ভেড়ার পালের দিকে দৌড়াইয়া আােে এবং একবার ঐ ভেড়ার পালের দিকে দৌড়াইয়া যায়। কোন্ ভেড়ার পালের সহিত চলিবে, তাহ ঠিক করিতে পারে না।

ইব্ন জরীীর (র) বলেন, ইমাম মুসলিম (র) ডিন্ন জন্য কেহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) ইহা মাওক্ফ্ হাদীস হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছছন।

অমি (ইবৃন কাছীর) বলিতেছি : ইমাম আহমদ (র) ইহা মারফূ হাদী> হিসাবে বর্ণনা করিয়াছ্ন । এইর্ণপপ হযরতত ইবৃন উমর (রা) হইতে ইসমাছল ইবৃন আইয়াশ এবং এালী ইব্ন
 সালया ও সাখর ইব্ন জুওয়াইর্রিয়া (র) ইব্ন উমর্রে মাধ্যনে মারফূ বর্ণিত হইয়াছে।
 আবৃ জবীদা পবিত্র মক্কায় এক স্ছান উপবিষ ছিলেন। হযরত আবদদ্মাহ ইব্ন উমর (রা)-ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । ইব্ন আবূ আবীদা বলিলেন, আমার পিতা বলিয়াছ্ন বে, নবী

করীম (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মুনাফিকের অবস্থান ইইইবে كالشـاة بـين الربضـين مـن الـنتـ (দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী বিচরণশীল একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য)। উহা এই পালের নিকট আসিলে পালের ভেড়াগ্গলি উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ পানের নিকট গেলে উহারা উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইহা অনিয়া হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। ইহাতে উপস্থিত জনতা ইব্ন আবূ আবীদার প্রশংসা করিল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই সঙ্গী সম্বন্ধে যের্রপ ধারণা পোষণ করো, আমিও তাহার সম্বন্ধে সেইর্রপ ধারণা পোষণ করি। কিন্তু আমার সাক্ষী হইতেছেন আল্লাহ। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে মুনাফিকের অবস্থা হইবে كالشاة بـين الـنـنـــنـن (দুই ভেড়ায় মধ্যবর্তী স্থানে বিচরণশীল একটি ভেড়ার অবস্থার তুন্য)। উহা এ̣ই ভেড়ার নিকট আসিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ ভেড়ার নিকট গেলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইবৃন আবূ আবীদা বলিলেন, উহাদের অর্থ তো একই। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আমি এইর্রপই ত্লিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন জাফর মুহামদ ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উবায়দ ইব্ন উমায়র লোকদের নিকট বক্তব্য রাখিতেছিলেন। তাহার নিকট তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। উবায়দ ইব্ন উমায়র বলিলেনে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে, দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে (অস্থিরভাবে) বিচরণশীল ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। উহা এই পালের নিকটট আগমন করিলে পালের ভেড়াগুলি উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ পালের নিকট গমন করিলে উহারা উহাকে লাথি মারে। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, হাদীসটি এইর্গপ নহে। নবী করীম (সা)
 (অস্থিরভাবে) বিচরণশীল কোন ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। উহা এই ভেড়ার নিকট আগমন করিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ ভেড়ার নিকট গমন করিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইহাতে উবায়দ ইব্ন উমায়র রাগাব্বিত হইলেন। এতদ্শর্শনে হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, ऊনুন, আমি উহা [নবী করীম (সা)-এর নিকট ইইতে] না তুনলে আপনাকে ওনাইতাম না।

ইমাম আহমদ (র)......ইয়াফূর ইব্ন যুদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উবায়দ ইব্ন উমায়র লোক সমক্ষে উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে كمـثل الشـاة الرابضـة بــن الـنتمــين অর্থাৎ দুইপাল ভেড়ার মাঝখানে এদিকে ওদিকে ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, সাবধান! ত্তেমরা নবী করীম (সা) সম্বক্ধে মিথ্যা বলিও না। তিনি উহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন : মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই ভেড়ার মাঝখানে এদিক ওদিক ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। ইমাম আহ্মদ (র) উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে উবায়দ ইব্ন উমায়রের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মুমিন, মুনাফিক এবং কাফিরের অবস্থা

হইতেছে নিম্নোক্ত তিনটি লোকের অবস্থার সমতুল্য। তিনটি লোক একটি নিম্নভূমির নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন উহাতে নামিয়া উহা অতিক্রুম করিয়া গেন। তৎপর তাহাদের আরেকজন উহাতে নামিল। সে উহার অর্ধাংশ অতিক্রম করিবার পর প্রথম প্রান্তে অবস্থিত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, সাবধান! কোথায় যাইতেছে, ধ্পংসের দিকে ? এইস্থানে ফিরিয়া আইস। পক্ষান্তরে নিম্নভূমির দ্বিতীয় প্রান্তে অবস্থিত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, নাজাত এইদিকে রহিয়াছে; এইদিকে আইস। নিম্নভূমির মধ্যস্থলে দগায়ামান লোকটি একবার এই লোকটির দিকে তাকায়, আর একবার ওই লোকটির দিকে তাকায়। এমন সময়ে স্রোত আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিল। যে নোক নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া গেল, মু’মিনের অবস্থা ইইতেছে তাহার অবস্থার সমতুল্য। যে লোকটি ডুবিয়া মরিল, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে তাহার অবস্থার সমতুল্য। তাহারা দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান। না এই দলে আছে, আর না ঐ দলে আছে। আর যে লোকটি নিম্নভূমির প্রথম প্রান্তে অবস্থান করিতেছে, কাফিরের অবস্থা তাহার সমতুল্য।

ইব্ন জারীর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন শে, কাতাদা (র) বলেন :

এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকগণ অন্তরে মু’মিন নহে; আবার অন্তরের শিরকের কথা প্রাকাশ্যে স্বীকারও করে না।

কাতাদা (র) আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত ইইয়াছে যে, নবী করীম (সা) মু’মিন, মুনাফিক এবং কাফির সম্বন্ধে নিম্নের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিতেন :

তিনটি লোক একটি স্রোতস্বিণীর তীরে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন উহাতে নামিয়া উহা অত্রিক্রম করিল। তৎপর তাহাদের আরেকজন উহাতে নামিয়া অপর তীরে উপনীত লোকটির নিকটবর্তী হইলে পূর্ব তীরে অবস্থিত লোকটি তাহকে ডাকিয়া বলিল, আমার নিকট ফিরিয়া আইস। কারণ আমার ভয় হয়, তুমি ডুবিয়া মরিবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পারে উপনীত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, এইদিকে আমার নিকট আইস। কারণ এইদিকে সাফল্য রহিয়াছে। লোকটি দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান হইল। এই সময়ে প্রবল স্রোত আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া মারিল। মু’মিনের অবস্থা হইতেছে স্রোতস্বিণী অতিক্রম করিয়া অপর তীরে উপনীত লোকটির সমতুল্য। মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান থাকিয়া সলিল-সমাধিপ্রাপ্ত লোকটির অবস্থার সমতুল্য। মুনাফিক ব্যক্তি সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কাফিরের অবস্থা হইতেছে স্রোতস্বিণীর প্রথম তীরে অবস্থানকারী লোকটির সমতুল্য।

কাতাদা (র) আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে শে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই পাল ভেড়ার মাঝখানে ভ্যা ভ্যা করিয়া এদিক ওদিক বিচরণশীল একটি ভেড়ার সমতুল্য। উহা একপাল ভেড়াকে একটি সবুজ চারণ ভূমিতে বিচরণরত দেথিয়া উহাদের দিকে আগাইয়া গেলে উহারা উহাকে ঔঁকিয়া অপরিচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। উহা পুনরায় আরেক পাল ভেড়াকে একটি সবুজ চারণভূমিতে বিচরণরত

দেথিয়া তাহাদের দিকে আগাইয়া গেল। উহারাও উহাকে ঔঁকিক্যা অপরিচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান কतिন।


অর্থাৎ আল্লাহ यাহাকে হিদায়াত হইচে বঞ্কিত করিয়াছেন, তাহার জন্যে হিদায়াতের কোন পথ তूমি পাইবে না এবং তাহার জন্যে কোন অভিতাবক ও সত্য পথ প্রদর্শক তুমি পাইবে না। জার মুনাফিকদিগকে জল্ধাহ্ হিদায়াত ছইঢে মাহ্রম ও বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব তাহাদের জন্য অন্য কোন সত্য পথ প্রদর্শনকারী নাই। বে অঞ্ধকারের মধ্যে তাহারা মাथা কুট্যিয়া মরিতেছে, উহা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া আলোতে আনিবার অন্য কেহ নাই। কারণ আাল্ধাহ্ন ফ্য়সানার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই। স্যীয় কার্লে তাহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না; বহং সমগ্থ সৃষ্টিকে তাঁহার নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয়!
(1Eع)

 (1E7)


 গ্গণ করিও না। তোমরা কি আল্gাহকে তোমাদের বিক্নক্ধে শ্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও ?"
38৫. "মুনাফিকগণ ঢো অগ্গির নিম্নতম চ্তর রহহিবে এবং ঢাহাদের জন্য ঢুমি কখনও কোনো সহায়ক পাইবে না।"

 সज্গে থাকিবে এবং বিপ্ধাসীগণকে আা্লাহ মহা পুরক্কার দিবেন।"
289. "ঢোমরা যদি কৃ৮জ্জण প্রকাশ কর্গে ও বিশ্ধাস করো, তবে তোমাদের শাস্তিচে আল্লাহ্র কি কাজ ? অাল্লাহ পুর্রক্ষদরাতা, সর্বজ্ঞ।"
 বব্দু বানাইচে, তাহাদদর পক্ষ নাजজনক কাজ করিতে, গোপনে তাহাদর প্রতি ভালবাসা ও সল্পীতি জ্ঞাপন করিতে এবং মু’মিনদের গোপন খবর তাহাদিগকে জানাইতে মু'মিনদিগকে নিম্যে করিতেছেন। এইন্রপে অনাত্র তিনি বলিয়াছছন :

 আল্মাহর নিষেধ অমান্য করিলে তিনি যে তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন, সেই সম্বক্ধে আল্মাহ তোমাদিগকে সর্তক করিয়া দিতেছেন।

অর্থাৎ ‘তোমরা কি ইহা চাহ যে, ত্তোমাদিগকে আল্মাহ কর্তুক শাস্তি প্রদান করিবার পক্ষে ঢাঁহাকে স্পষ্ট যুক্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইতে ?'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত
 ‘সুলতান’ শব্দটি সর্বক্ষেত্রে যুক্তি বা প্রমাণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদ বিষ্ধ। মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন কা’ব আল-কারযী, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং নযর ইব্ন আরাবী (র)-ও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

একশত পঁয়তাল্লিশতম আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনিতেছেন ঃ মুনাফিকগণ আখিরাতে দোयখের নিম্নতর স্তরে থাকিবে। ইহা হইতেছে তাহাদের ঘৃণ্যতম ও জঘন্যতম কুফরের শাস্তি। তাহাদিগকে শাশ্তি হইতে মুক্তি দিবার মত কোন সাহায্যকারী তাহদের জন্যে থাকিবে না। হযরত
 অর্থাৎ দোযখের নিম্নতর স্তরে। কোন কোন তাফসীরকার ‘‘লিয়াছেন ’: বেহেশত্তের যের্প একাধিক স্তর রহিয়াছে, দোযখেরও সেইরূপ একাধিক স্তর রহিয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র).....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন : মুনাফিকদিগকে আগুনের সিন্দুকসমূহে আবদ্ধ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও উপরোক্ত ব্যাথ্যা হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : "́l
 (রা) বলির্য়াছ্ছেন ঃ "উর্হা হইতেছে কতগ্গু ঘর। উহার দরজা রহিয়াছে। মুনাফিকদিগকে উহাতে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের নিম্নে ও উর্ধ্বে উভয় দিকে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে।'

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :"位 ই ইব্ন মার্সর্ডদ (রা) ব'লেন ঃ 'মুনাফিক্গণ' অগ্নিগর্ভ সিন্দুকে থাকিবে। উহাদের মষ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা
 কাছীর——/8০

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন : মুনাফিকদিগকে অগ্নিপূর্ণ লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ রাখা হইবে। উহার দরজা এমনভাবে বন্ধ হইবে যাহাতে উহা খুলিবার স্থান খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর না হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট কিয়ামতের দিনে মুনাফিকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ তাহাদিগকে অগ্নিপূর্ণ সিন্দুকসমূহে আবদ্ধ করিয়া দোযখের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা হইবে।


অর্থাৎ তাহাদিগকে দোযখের ভীষণতর শাস্তি ইইতে মুক্তি দিবার মত কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাইবে না।

পূর্ববর্তী আয়াত আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্যে নির্ধারিত ভীষণতম শাস্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরবর্তী আয়াতে তিনি বলিতেছেন ঃ কিন্তু যে সকন মুনাফিক মৃত্যুর পৃর্বে কুফর ও নিফাক পরিত্যাগ করিয়া নেক আমল করিবে, আল্লাহ্র ভালবাসাকে হ্দয়ে ধারণ করিবে ও কর্মে প্রতিফলিত করিবে এবং লোক দেখানোর মানসিকতা ত্যাগ করিয়া নিজের দেহমন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার সন্তুষ্টিতে নিবেদন করিবে, তাহারা কিয়ামতে মু’মিনদের দলডুক্ত ইইবে। আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্থতা এবং একমাত্র তাঁহার সন্ত্টিষ্টি বিধানের মানসিকতা মানুষের সামান্যতম নেক আমলকেও মূল্যবান ও মর্যাদাবান করিয়া দেয়। মুনাফিকগণ নিফাক ত্যাগ করত আল্লাহর প্রতি ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত নেককাজ করিয়া গেলেই তুধু তাহারা মু’মিনদের দলভুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে; অন্যথায় নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).....হযরত মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা) ’ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন মে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমার দীনকে একমাত্র আল্ধাহ্র সন্তোষ লাভের উস্দেশ্যের সহিত সশ্পৃক্ত ও সংযুক্ত কর। এইর্পপ করিলে স্বল্প নেককাজই তোমার জন্যে যথেষ্ট হইবে।'


অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ মু’মিনদিগকে মহা পুরহক্কারে পুরক্কৃত করিবেন। তাই নিফাকের মধ্ব্য নহে; বরং নিফাক পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আল্মাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নেককাজ করিয়া যাইবার মধ্যেই মুনাফিকদের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। তোমাদিগকে আযাব দিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। ত্রু তোমাদের পাপের কারণণ তিনি তোমাদিগকে আयাব দেন। তোমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ইইলে, নেক আমল করিলে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলে কেন তোমাদিগকে তিনি আযাব দিতে যাইবেন ? তোমাদিগকে আযাব দেওয়ায় তাঁহার তো কোন লাভ নাই। তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে, নেক আমল করিলে এবং ঈমান আনিলে তিনি তোমাদিগকে আযাব দিবেন না। পরত্তু তিনি তজ্জন্য তোমাদিগকে পুরষ্কার প্রদান করিবেন। কারণ তিনি নেককাজ ও ঈমানকে মূল্য দিয়া থাকেন। কেহ ঈমান আনিলে তাহা তিনি ভালোভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে যোগ্যতম পুরক্কারই প্রদান করিবেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

बষ্ঠ পারা

## 


28৮. "মন্দ ভামার অবতারণা আল্মাহ ভালবাসেন না। তবে যাহার উপর যুলম করা হইয়াছে, তাহার কথা স্বতত্ত্র; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"
১8৯. "তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা গোপনে করিলে অথবা কটু কথা ফমা করিলে আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।"

তাফস্সীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা আলা এই আয়াতে বলিতেছেন ঃ কেহ কাহারও প্রতি বদদু আ করিনে তাহা আল্লাহ পসন্দ করেন না। তবে কেহ অত্যাচারিত হইলে তাহার জন্যে অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি বদদু'আ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। তবে ধৈর্যধারণ করা তাহার জন্যে শ্রেয়তর।

আবূ দাউদ (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি দ্রব্য চুরি হইয়া গেল। তিনি চোরের জন্যে বদদুআআ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'তাহার (খনাহের) বোঝাকে হালকা করিয়া দিও না।'

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর প্রতি বদদু আ করিবে না; বরং এই বলিবে ঃ আয় আল্লাহ! তুমি তাহার বিনুদ্ধে আমকে সাহায্য করো এবং তাহার নিকট হইতে আমার হক আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ তা‘আলা অত্যাচারিত ব্যকক্তিকে অত্যচারীর জন্যে বদদু'আ করিতে অনুমতি দিয়াছেন বটে, তবে তাহাকে অত্যাচার করিবার অনুমতি অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেন নাই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় আবদুল করীম ইব্ন মালিক আল-জাযরী বলিয়াছেন ঃ কেহ কাহাকেও গালি দিলে সে তাহাকে গালি দিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে; কিন্তু কেহ কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিনে সে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিবে না। কারণ আল্মাহ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ নেয়, তাহাদের পক্ষে কোনো পথ (প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদানের যুক্তি) নাই।’

আবূ দাউদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ পরপ্পর গালিদাতা দুই ব্যক্তির গালির বক্তব্য বিষয় প্রথম গালিদাতা ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হইবে যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচার করে।

আলোচ্য আয়াত্তের ব্যাখ্যায় অাবদ্দুর রাষ্যাক (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছছন : কোনো ব্যক্তি কাহারও বাড়িতে অতিথি হইলে গৃহহ্থ ব্যক্তি অতিথি লেবার কর্ত্যা পানন না করিলে অতিথি বক্তি মানুভ্রে নিকট বলিতে পারে, আমি অমুক ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলাম; কিল্দু লে ব্যক্তি আমকে সেবা করে নাই। আলোচ আয়াতে বে মন্দ কথা প্রচার করিবার অনুমতি অতাচারিত ব্যক্কিন জন্যে রহিয়াহে, গৃহছ্থ কর্ত্ক অতিথির প্রতি ন্বীয় কর্তব্য পানন না করা সেইর্রপ একটা মন্দ কথা বটে। जতএব মানুষ্রে নিকট উহা প্রচার করিয়া গৃহप্शের নিকট হইতে স্টীয় প্রাপ্য आদায় করিয়া নওয়া অতিথির জনো অন্যায় ইইবে না।

ইব্ন ইসহাক (র).......মুজাহিদ হইতে অনুজুপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ইইতে একাধিক রাবীও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াঢ্রন।

ইমাম নাসাभ ও ইমাম তিরমিবী (র) ব্যতীত অन्यान्य সিহाহ সিতাহর সংকনক হযরত উক্বা ইবৃন आমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হয়রত উক্বা ইব্ন আমির (রা) বলেন : একদদা আমরা হयরতত নবী করীম (সা)-এর থিদমতে আরয করিলাম হে আন্ধাহর রাসৃন! আপনি
 গোত্রের নিকট যা冋্রা বিরতি করি, যাহারা অতিথি হিসাবে আমাদিগকে লেবা কেরে না। এইই্মপ ক্কেত্রে অমরা कि করিব ? নবী করীম (সা) বनिলেন ঃ ‘তোমরা কোন গোত্রের নিকট যাত্রা বিরতি করিলে যদি তাহারা তোমাদের সেবার ব্যাপারে তাহাদের কর্ত্য পালন করিতে চাহ, তবে তোমরা উহা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করো; আর যদি তাহারা উহা পালন করিতে না চাহૂ, তবে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে তোমাদের লেবার হক আদায় কর্রিয়া লও।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস ডিন্ন সনদে বর্ণা কর্যিয়াছ্ন।
ইমাম আহমদ (র)...... মিক্দ্দাম ইব্ন আবূ করীীম (রা) হইতে বর্ণা করেন ঃ নবী করীীম (সা) বলিয়াছেন : ‘কোন মুসলমান যদি কোন গোচ্রের নিকট অতিথি হয় আর লে লেবা বঞ্চিত হইয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদর ফ্সল ও সম্পত্তি হইতে রাত্রির
 উপরোত্ত হাদীস ख্যু ইমাম আহমদই বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত মিকদাম ইবৃন আবূ কারীমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : নবী করীী (সা) বলিয়াছেন : ‘কোন মুসলমানের বাড়িতে রাত্রিতে কেহ অতিথি হইলে তহাকে লেবা করা जাহার প্রতি ওয়াজিব। जाহার দায়িত্ব পালন না করিবার কারণণ অতিথি তাহার বাড়িন जাभিনায় অভুক্ত অবস্शুয় রাত্রি यাপন কর্রিতে বাষ্য হইলে রাত্রির থাদ্য তাহার উপর অতিথির প্রাপ্য ঋণ হইয়া যাইবে। সে ইচ্ম করিলে টহা তাহার নিকট ইইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, আবার ইচ্ছ করিনে উহার দাবি তাগঔ করিতে পারে।

উপরোল্øিখিত হাদীসসমূহ ও অনুরুপ অন্যান্য হাদীসের কারণে ইমাম आহমদ (র) প্রমুখ ফকীহণণ বनिয়াছেন বে, অতিথি লেবা ওয়াজিব। হাফি্য জাবূ বকর আল-বাযযার বর্ণিত

 একদ্দা একটি লোক র্াসূনুন্জাহ (সা)-এর নিকট আগমন কর্রিয়া বনিন, আমার এক প্রিবেশি

আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে বনিলেন, তোমার মালপত্র বাহির করিয়া রাস্তায় রাঢখা। লোকটি নিজের মাল-পত্র বাহির করিয়া উহা রাস্তায় নিক্ষেপ করিল। অতঃপর যে লোকই তাহার কাছ দিয়া পথ অতিক্রম করিল, সেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে ? সে বলিল, আমার প্রতিবেশি আমাকে কষ্ট দেয়। ইহা তনিয়া প্রত্যেক পথচারীই বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করো। হে আল্লাহ তুমি তাহাকে লাঞ্তিত করো। ইহাতে কষ্টদাতা প্রতিবেশিটি লোকটিকে বলিল, 'তুমি ঘরে যাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আর কোনদিন কষ্ট দিব না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ‘কিতাবুল আদব’-এ উপরোক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন আজলান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর আল-বাযযার উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য কোন সনদে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য উপরোক্ত হাদীস নবী করীম (সা) হইতে আবূ জুহাইফা, ওয়াহাব ইব্ন আবদুল্নাহ এবং ইউসুফ ইব্ন আবদুল্মাহ ইব্ন সালামও বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্মাহ তাআলা বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা গোপনে অথবা প্রকাশ্যে নেককাজ করিলে অথবা তোমাদের প্রতি কেহ অসদাচরণ করিবার পর তোমরা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলে আল্নাহ তজ্জন্য তোমাদিগকে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন। আন্মাহর অন্যতম ুু এই যে, তিনি বান্দাকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তাহাকে ক্মা করিয়া দেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহহিয়াছে ঃ আরশের বাহক ফেরেশতাগণ আল্লাহর পবিত্রতা, প্রশংসা ও মাহা丬্ম্য বর্ণনা করেন। তাহাদের কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ। তুমি সব জানিয়াও ধৈর্যধারণ করিয়া থাক, এইজন্য তোমার মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছি। কেহ কেহ বলেন, আল্নাহ। তুমি শাস্তি দিতে পারা সন্ত্বেও কমা করিয়া দাও, এই জন্যে তোমার মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছি।

সহীহ হাদীসে আরও রহিয়াছে ঃ দান-থয়রাতে সম্পত্তি ড্রাস পায় না। আল্মাহর যে সব বান্দা কমা করিয়া দেয়, তিনি তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্মাহর সন্তোষ লাভ করিবার উশ্দেশ্যে বিনয়ের স্বভাব ধারণ করে, আল্লাহ তাহাকে মর্যাদা প্রদান করেন।


##  


১৫০. "যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মাঝে তারতম্য করিতে চাহে এবং বনে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি’ অতঃপর ইহাদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করিতে চাহে।"
১৫১. "প্রকৃতপক্ষে ইহরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ৰন্নাদায়ক শাস্তি প্রষ্ৰুত রাখিয়াছি।"
১৫২. "यাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণণ বিশ্বাস করে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না, উহাদিগকেই তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ১৫০ ও ১৫১ নং আয়াতদ্বয়ে আল্ধাহ তাআলা ইয়াহূদী, নাসারা প্রভৃতি জাতিকে তাহাদের জন্যে দোযখের ভয়াবহ আযাব নির্ধারিত করিয়া রাখিবার সংবাদ জনাইতেছেন। তাহাদের জন্যে উক্ত আযাব নির্ধারিত হইবার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিবার বেলায় পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা আল্দাহর কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার কোন রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের এই কুফরীর কারণ সত্য বিদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং চিরাচরিত প্রথা ও পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদের নিকট স্বীয় আচরণণর পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, থাকিতে পারে না। ইয়াহূদীগণের প্রতি আল্মাহর অভিসম্পাত। তাহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য নবীর প্রতি ঈমান আনিলেও হযরত ঈসা (আ) ও সাইয়েদুল মুরসাनীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। খ্রিস্টানগণ অন্যান্য নবীর প্রতি ঈমান আनिলেও নবীকূল-শিরোমণি খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। 'সামেরা’ সম্পদায় হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিনিধি হযরত ইউশা (আ)-এর পরবর্তী কোন নবীতেই বিশ্বাসী নহে। অগ্নি উপাসক জাতি সম্বন্ধে কথিত আছে, তাহারা ‘যারদশ্ত’ নামক তাহাদের প্রতি প্রেরিত জনৈক নবীর প্রতি প্রথমে ঈমান আনিয়া পরে ঢাঁহার আনীত শারী‘আতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ঈমান সম্পর্কীয় একটি মূল কথা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি মাত্র একজন নবীকে অবিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি কুফর করে, তবে তাহার এই অবিশ্বাস ও কুফর সকল নবীর প্রতি অবিশ্বাস ও কুফরের শামিল হইবে। কারণ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনা ফরय ও অপরিহার্য কর্তব্য। এমতাবস্থায় ঈর্ষা, বিদ্বেষ অথবা অন্য কোনো কুপ্রবৃত্তির কারণে কেহ কোনো নবীর প্রতি কুফর করিলে স্বভাবতই একথা প্রমাণিত হইয়া যাইবে বে, অন্যান্য নবীর প্রতি সে বে ঈমান আনিয়াছে, তাহা সত্যের প্রতি তাহার ভালবাসার কারণে নহে, বরং পার্থিব কোন তুচ্ছ স্বার্থের কারণে। যেমন ঃ গোত্র-প্রীতি কিংবা মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ধর্মীয় উত্তরাধিকার অথবা সমাজের অনুকরণ ইত্যাদি।


উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের ত়াৎপর্য এই যে, যাহারা বে কোন রাসূলের প্রতি কুফর করিবার দ্বারা আল্মাহ ও তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি কুফর করে ও ঈমান আনিবার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ কাহারও প্রতি ঈমান আনে ও কাহারও প্রতি আনে না, বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি পথ অনুসরণ করে, উহা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইতে পারে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোন নবীর প্রতি কুফরকে আল্মাহ তাআলা তাঁহার ও তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি কুফর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরও লক্ষনীয় এই শে, ঈমান ও কুফরের উপরোক্ত মধ্যবর্তী পন্থার অনুসারীকে আল্নাহ তা‘আলা ‘নিস্চিত কাফির’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী এইর্রপ কোন পথ আল্মাহর নিকট কোনক্রমে প্রহণযোগ্য নহে। উহা পূর্ণ কুফর বৈ কিছুই নহে।

অর্শাৎ এই সকল কাফিরের জন্যে আল্লাহ তা‘আলা লাঞ্ন্নাকর মহা শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ ঢাহারা তো নবীকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও ঢাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে। কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পার্থিব ধন-সম্পদ ইত্যাদির মোহে আচ্ছ্ন •হইয়াই তাহারা নবীর দাবি সম্বন্ধে যথাযোগ্য চিন্তা-ভাবন্না করিবার অবকাশ পায় নাই। আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যেমন, অনেক ইয়াহূদী আলিম নবী করীম (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়াছে, ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। অথচ তাহারা জানিত, মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী, ঢাঁহার দাবি সত্য এবং তিনি সত্য নবী। কিন্তু নবুওয়াতের ন্যায় বিশাল নিয়ামত আল্লাহ তাঁাকে কেন প্রদান করিলেন-এই ঈর্ষাই তাহাদিগকে ঈমান আনিতে দেয় নাই। আল্লাহ তাহাদের জন্য যেক্রপ আখিরাতের শাস্তি নির্ধারিত করিয়াছেন, তদ্রיপ দুনিয়ার শাস্তিও নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের সম্বক্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘ইয়াহূদীগণের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অপমান ও লাঞ্ৰনা নামিয়া আসিয়াছে। আর তাহারা উভয় জগতে আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের অধীন থাকিবে।’

১৫২ নং আয়াতে আল্ধাহ তা'আলা সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)-এর উম্মতকে মহা পুরস্কার তথা জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন। কারণ, এই উস্মৃত সকল আসমানী কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান রাখে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছ্নে :


जর্থাৎ ‘রাসূল ও মু’মিনগণ তাহার প্রভু যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। তাহারা সকনেই আল্লাহ, ঢাঁহার ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা নবীগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না।'

কাছীর—৩/8১
 কমা করিয়া দিবেন।'





১৫৩. "কিতাবীগণ ঢোমাকে তাহাদ্রে জন্য জসমান ছইচে কিতাব অবणীর্ণ করিচে
 ‘‘্রকাশ্যে জামাদিগক্ক জাল্লাহকে দেখাও।' ঢাহাদ্র সীমানংষনের্র জন্য ঢাহারা বজাহত হইয়াহিন। অতঃপর স্পট্ট প্রমাণ ঢাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যkূপ গ্থহণ কর্রিয়াছিন। ইহাও ক্ষমা কর্রিয়াছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ প্রমাণ প্রদান কत्रिয়াছ্লিাম।"
s৫8. "তাহাদের অशগীকার্রের জন্য ‘ত্র’’ পর্বত্কে ঢাহাদের উর্ধ্রে স্থাপন কন্রিয়াহিনাম এবং তাহাদিগকে বनिয়াছিনাম, 'নতশির্রে ঘার দিয়া প্রকাশ কর।' জার
 দৃঢ़ অभীকার নইয়াছিলাম।"

ঢাক্সীন ঃ মুহামদ ইবিন কাব আল-কার্যী, সুদ্টী ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত নবী কয়ীম (সা)-এর নিকটট দাবি জানাইয়াছিল বে, ব্যকপপে তাওরাত কিতাব হযরতত মূসা
 আল্লাহকে দিয়া রকथানা লিথिত কিতাব তাহাদের উপর নাযিল করান।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছছন ঃ ঢহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট দাবি জানাইয়াছিন বে, তिनि ভ্যে আল্লাহকে দিয়া অমুক, অমুক এবং जমুক ব্যক্তির নিকট প্রেরিত্য্য পুস্তিকা নাযিল করান। উহাতে নবी করীীম (সা) কর্ত্ক आनीত বিষয়সমৃহ্রেন সমর্থন ও সত্যায়ন थাকিতে হইবে। তাহারা বে দাবিই জানাইয়া থাকুক না কেন, তাহাদের দাবির মূলে সত্চপ্রেম ও সত্যনিষ্ঠা ছিন না; বরং উহার মূলে ছিল সত্য বিদ্দে ও সত্য বিমুখত। ইতিপৃর্বে মক্কার কুরায়শ গোত্রও নবী কর্রীম (সা)-এর নিকট অনুর্রপ জাপার তুলিয়াছিন। সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত आয়াতসমূহে কুরায়শ গোত্রের উপরোক্ত দাবির বর্ণনা রহিয়াছে :


जর্থাৎ 'তাহারা (মুশরিকরা) বলে, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না যতঅ্ষণ না ঢুমি আমাদের জন্য জূগর্ভ হইঢে ঝর্ণাধারা উংসারিত করিবে। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও
 ধারণা যুতাবিক आমাদের উপর আসমান ভংংিয়া পড়িবে।....



जর্থ্র ‘তাহারা মূসার নিকট ইহা হইঢেও অধিকতর অবৌক্কিক দাবি ডুলিয়াছিন। ঢাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগক্ক প্রকাল্যু আল্লাহকে দেখাও। তাহাদের অবাধ্যত, সত্য বিদ্বেষ ও সত্যদ্রাহের ফলে তাহারা অশনি সম্পাত্ ধ্পংস হইন।’

সুরা বাকারার নিম্নোক্ আয়াতসমূহে বনী ইসরাছল গোচ্রের উপর্রাক্ত, घটনা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে:


-অর্থাৎ যখन তোমরা বলিলে, হে মৃসা! আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেথিয়া আমরা আদৌ তোমার উপর ঈমান আনিব না। অমনি তোমরা বজ্রাহত হইয়াছ, তাহ তোমরা দেখিতেছিলে। জামি পুনরায় তোমাদিগকে নবজীবন দিলাম ভেন তোমরা কৃতজ্ঞ ইও।’

जর্থাৎ আল্মাহ্র তরফ হইতে তাহার মাব্দদ হইবার এবং হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহর
 গ্রহণ করিল। তাহারা মিসরে হযরত মূসা (অ)-এর মাধ্যমে একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক করিন। তাহারা जাহাদদর পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিনরাউনকে সদনবলে পানিতে ডুবিয়া মরিতে দেখিন। আল্ধাহ তাহাদিগকে সয়্র পার কর্রাইয়া आনিবার পর ঢাহারা অকটি গোc্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দেথিতে পাইন, উহারা কত্খলি প্রতিমাকে উপাস্য বানাইয়া লইয়াছে। এত্দর্শনन তাহারা হযরত মূসা (অা)-এর নিকট দাবি জানাইল, 'তাহাদের ব্রেপ্র পৃজ্য
 (অ) বলিলেন, ঢোমরা ঢো এক মূর্থ সশ্পদায়। ইহাদ্রে পৃজ্য দেবতাঔनি ঢো অঠ্তিতৃহীন: কাল্পनिক বस్হু जার ইহাদের কার্যকলাপ বাতিন, অভৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।’ তিনি জারও বলিলেন,

আমি কি তোমাদের জন্যে তাল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবূদ \#ুজ্জিব? অথচ তিনি তোমাদিগকে
 সহিত একান্তে কথা বলিতে যাইবার পর গো-বৎসকে উপাস্যর্ণপে গ্রহণ করিন। উহার বিশদ বিবরণ আল্काহ ত'অানা ‘সূরা আরাফ’’ ও সৃরা ‘ত--া’’য় বর্ণনা কর্য়াছেন। হযরতত মূসা (অা) তাহাদর নিকট ফিরির্যা আাসিলেন। ইতিমধ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। আল্লাহ ত’অাनা তাহাদের উক্ত পাপাচর্রে কাফ্ফারা ও প্রায়ণ্ণিত্ত স্বক্রপ নির্দেশ দিলেন, 'তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা গো-বৎস পৃজ্জ করে নাই, তাহারা যাহারা উহা পৃজ্জা করিয়াহে, তাহাদিগকে হত্যা করিবে! আল্মাহর নির্দেশ তাহাদের একজন অনাজনকে হত্যা করিল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ তাহাদের উক্ত পাপ wমা কর্য়য়া দিলেন। অার তিনি হযরত মূসা (অা)-কে স্পষ্ষ দनীল ও প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন।

বনী ইসরাঋল গোত্র তওরাতের বিষানাবনী পালনে পরাজ্মু্ ও অন্ধীকৃত হইলে আল্নাহ অ'আালা তাহাদের মাথার উপর একটি পর্বত ঝৃলন্ত রাখিয়া তওরাতের অনুসরcণর আদেশ দিলেন। ইহাতে তাহারা উহার থ্রত আনুগত্ স্বীকার করিল এবং আা্লাহর উণ্দশ্যে সিজদায় পড়িয়া জাকাশের দিকে এই ভয়ে তাকাইতে নাগিন ভে, তাহাদের মাথার উপর উত্তোনিত পর্বত তাহাদের উপর পতিত ইইতে পারে। ঝেমন অন্যত্র जাল্লাহ তাঅালা বনিয়াছ্ছে :

## 

जर्थाৎ 'जার যখন আমি ঢাহাদের উপর পাহাড় జূনাইয়া দিলাম ব্যে উহা পড়ো পড়ো অবস্থায় ছিল এবং তাহারা ভবিত্তেছি তাহাদ্রে উপর পতিতই ইইবে।’

অর্থাৎ জার আাল্লাহ তাহাদ্দিগকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা এই বনিতে বনিতে নতশিরে বায়তূন মুকাদাসে প্রবেশ করিবে, 'আল্লাহ! আমরা জিহাদ না করিয়া পাপ কর্রিয়াছি। আর সে কারণণ চল্লিশ বৎসর ধর্রিয়া जামাদিগকে 'তীহ' পাত্তরে যাयाবরের জীবন যাপন কর্রিতে
 जৎপরিবত্তে বলিन, 'আयরা গদ্মের শীষ চাই।'


অর্থাৎ আল্লাহ ত'আলা তাহাদিগক্কে বলিলেন, ‘তোমরা শনিবার সশ্কর্কিত বিধি-নিষেষ মানিয়া চল, আার উহাতে সীমা নংখন করিও না। যতদিন এতमসশ্পর্কীয় আমার নিল্যেধ বলবৎ থাক্ক, ততদিন তোমরা উহা কঠঠারজাবে সানিয়া চল। আান্नाई এই সম্পক্কে তাহাদ্র নিকট
 আা্ধাহর নিমেধ অমান্য করিন। সূরা জারাফ্রে নিম্নেক্ত আায়াতে এত্দ্সষ্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহिয়াহ্ :





সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখিত হইবে। হাদীসটির একাংশ এই :
وعليكم خاصة يهود ان لا تعدوا فـى السبت-
‘ওহে ইয়াহূদী জাতি। ওধ্ধু তোমাদের প্রতি আমার আদেশ যে, তোমরা শনিবারে সীমালংঘन করিও না।'

সূরা বনী ইসরাঈলের সংশ্নিষ্ট আয়াতটি এই :
ولَقَدْ أتَيْنَا مُوْستى تِسْعَ اَيَاتِ بِيْنَاتِ

我 (lo7)




 Ǒا
১৫৫. "এবং তাহারা অভিশه্ঠ হইয়াছিল তাহাদের অগীকার ভঞ্গের জন্য, আল্মাহর আায়াত প্রত্যাধ্যান করার জন্য, নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের হ্বদয় আচ্মাদিত’ তাহাদের এই উক্তির জন্য। यদিও তাহাদের সंত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্মাহ উহা মোহরযুক্ত করিয়াছেন। তাই তাহাদের অল্পই বিপ্বাসী হয়।"
১৫৬. "তাহারা অভিশল্ড হইয়াছিন তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য ও মরিয়মের বিব্পদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য।"
১৫৭. "আর আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-তনয় ‘ঈসা মসীহকে আমরা হত্যা করিয়াছি’ চাহাদের্র এই উক্তির জন্য। তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ও শূনীবিদ্ধও করে নাই; কিন্দ্র তাহাদের এইর্রপ মনে হইয়াছিন। यাহারা ঢাহার সম্বষ্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিষয়ই এই সম্বক্ধে সংশয়যুক্ত ছিন এবং এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোনো জ্ঞানই ছিন না। ইহা নিচিত বে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।"
২৫৮. "বরং আল্লাহ তাহাকে তাঁহার নিকট ত্ললিয়া নইয়াছেন; এবং আল্লাহ পরাক্রমশাनী, প্রজ্ঞাময়।"
১৫৯. "কিতাবীদিগের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পৃর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিব্পদ্ধে সাক্স্য দিবে।"

ঢাফ্সীর ঃ আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহূদী জাতির কতগুলি জঘन্যতম পাপের বিষয় বিবৃত ইইয়াছে। এই সকল পাপ তাহাদের উপর আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহাদিগকে হিদায়াত ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত ও সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহাদের জঘন্যতম কয়েকটি পাপ হইতেছে, তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ কর্ত্ক দৃঢ়ভবে গৃইীত অभীকার ভঙ্গ করা এবং নবীগণের মাধ্যমে আল্মাহ কর্তৃক প্রদর্শিত মু‘জিযাসমূহ ও নিদর্শনাবলীকে অপ্রাহ্য করা।

অর্থাৎ তাহারা নিরতিশয় সত্যদ্বেবী হইবার কারণে বিপুল সংখ্যক নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। আর উহার ফলে আল্মাহ কর্তৃক অভিশণ্ত হইয়াছিল।
وَتَوْلِهِمْ تَلُوْبُنَّا غُلْفُ -

আর তাহারা অভিশপ্ঠ হইয়াছিল এই কথা বলিবার কারণে-আমাদের হ্রদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে।'

হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, সুদ্দী, কাতাদা (র) প্রমুখ বহু মুফাস্সির বলিয়াছেন '

মুশরিকগণও ইয়াহূদীদের অনুর্মপ উক্তি করিত। ঢাহাদের উক্তির বর্ণনা প্রসক্গে আল্নাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :
 حِجَابُ نَاعْمَلْ إِنَّا عُمِلُونْ
কেহু কেহু বলেন : : غَنْ শক্দের অর্থ (জ্ঞানের) ভান্ডার। অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ বলিত, ‘আমাদের হ্দদয়সমূহ হইতেছে আমাদের দ্রারা অর্জিত বিপুল জ্ঞানরাশির ভান্ডার।’ কালবী (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা বাকারায় ইয়াহূদীদের অনুর্রপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।


 কিয়দংশ মিথ্যা ছিন। তাহাদের হ্রদয়সমূহ আবৃত রহহিয়াছ, তাহাদর এই দাবি ছিল সত। উशাত নবীদের উপদেশ প্রবেশ করিবে না, ঢাহাদ্রে এই দাবিও সত্য ছিল। কিষ্̧ু নবীদের কথ্া মিথ্যা, তাহাদ্র এই দাবি ছিল মিথ্য।। তাই তাহাদ্রু অత্তর মিথ্যাকে গ্রহণ করিতে অঋ্র্ভুত’ তাহাদের এই দাবিও ছিল মিথ্যা। প্রকৃত কথা এই বে, তাহাদের হ্দয় ছিল অত্ত

 তাহাদের অন্তর্সমমহ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহাতে সত্য প্রবেশ কর্রিতে भाরিত ना।

পৃর্ববর্তী অংণের দ্তিতীয় ব্যাখ্যা অনুयায়ী आলোচ্ অঃশের তাৎপর্য এই : ইয়াহৃদীগণ সগর্বে দাবি কর্রিত, আমাদদর্র অন্তরসমূহ ইন্ম ও জ্ঞানের ভাভার। উशা ইলম ও জ্ঞানে পরিপৃণ্ণ রহিয়াছে।' ইয়াহূhীদদর এই দাবি ছিল সম্শুর্ণ মিথ্যা। তাহাদের অন্তর ছিন শূন্যগর্ভ। উহাত্ खানের নেশমাত্র ছিন না। তাহারা চরম সত্যদ্বী ছিন। তাহারা জানিয়া বৃঝিয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া|্িন। তাহাদ্রের অই সত্য বিদ্দেব ও ও সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তাহাদর অন্তরসমূহে মোহর মার্রিয়া দিয়াছিলেন। উহার ফলে উহাতে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিত না-্রবেশের পথ পাইত না। সুতরাং উश শূন্যগর্ভ ও জ্ঞানশূন্য ছিল।
 কর্রিয়াছি।

जর্থাৎ ঢাহাদের অत्তরসমূহ কুফ্র, অবাধ্যण ও आংংিক সত্য গ্রহণণ অভ্যস্ত হইয়া গिয়াহে।
 বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীণণ হযরুত মর্রিয়ম (অা)-এর বিব্রুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিয্যেগ তুनিয়াছিন। সুদ্দী, জুয়াইরিব, মুহামদ ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ বহু তাফস্সীরকার আয়াতের অনুক্রপ ব্যাথ্যা কর্রিয়াছ্নে। আয়াতের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এই বে, 'তাহারা হয়ুত মর্রিয়ম (आা)-কে ব্যভিচারিনী ও ঢাহার পু্র হযরত ঈসা (অা)-কে জারজ সন্তান বলিয়া আাখ্যায়িত কর্যিয়িিন। ঢাহাদের কেহ কেহ আবার ইহাও বলিয়াছিন বে, (হযরত) মর্যিয়ম স্রাব নির্গমন্রত
 বর্ষিত इউক।

## 

‘আর ঢাহারা অভিশষু হইয়াছিল ঢাহাদের এই কথা বনিবার কারণণ বে, নিষ্য়ই আময়া जাল্লাহ্র রাসূন মাসীহ সসা ইব্ন মর্যিয়মকে হতা কর্রিয়াছি!

অর্থাৎ ঢহারা বলিয়াছিন, ‘‘েই ঈসা ইব্ন মরিয়ম আা্নাহ্র রাসূল বলিয়া দাবি করে, আমরা তাহকে হত্যা করিয়া ফেনিয়াছি। তহাহা হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (অা)-কে উপহাস
 (সা)-কে বলিত:

يـا ايهـا الذى انزل عليـه الذكر انت لـــجنـون
जর্থাৎ ‘ওহে সেই ব্যক্তি যাহার প্রতি বাণী নাযিল হইয়াছে, নিষয়ই তুমি পাগল।’

## অভিশલ ইয়াহূদী জাতির চরিত্র

जাল্লাহ ত'আালা বিভিন্ন অলৌৗকিক নিদর্শন সহকারে বনী ইসরাঈলের হিদায়াত্রে জন্যে হযরত ঋসা (আ)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইলেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্জ ব্যক্তিকে

 আল্লাহর নির্দেশে প্রাণ সক্চার হইত এবং উহা আকাশে উড়িত। মানুষ উহার উড্ডয়ন প্রত্যক
 ইসরাफ্নকে প্রুর্শন করিতেন। তাহারা এত্দর্শনে হযরত ঈসা (অা)-এর পতি ঈমান জানিবার পরিবর্তে তাহার নবুয়াত ও অলৌকিক শক্তিতে তাঁহার প্রি বিদ্মি হইয়া তাহাকে নানাভরে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা जাল্झाহর নবীকে কোথাও স্থির হইয়া টিকিতে দিল না। তাহাদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি স্ধীয় মাত হযরত মর্যিয়ম (অা)-কে সকে লইয়া এক জনপদ হইঢে আরেক জনপদদ ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে পাষঙ কাফি্র বনী ইসরাঋলের মনের তৃণ্তি হইত না। মনের ঝাল মিটাইবার জন্যে তাহারা সিরিয়ার তৎকালীন
 আআা-ইউনান’ নামে পরিরিতি ছিল। তাহারা সয়াটকক বলিল, একটা লোক বায়তুল মুকাদ্লাস এলাকায় মানুষকে বিপথগামী করিতেছে এবং স্রাটটর বিরুক্ধে তাহার পজাবৃন্দে লেপাইয়া पूলিচেছে। সম্রাট ইহা ऊনিয়া রাগাহিত হইন। সে বায়তুন মুকাদাস এলাকার প্রতিনিধিকে
 শুনীবিদ্ধ করে ও তহার মষ্ঠকে ব্যে কন্টক মুবুট পরাইয়া দেয়। এইভবে তাহাকে হত্যা কর্রিয়া জনগণকে যেন লে ঢাহার অনিষ্ঠ হইচে রক্ষা করে।

র্রাজ প্রতিनिধির নিকট সম্রাটের নির্দেশ প্ৗोছিবার পর সে উছা পানন করিবার নিমিত্ত একদन লোকসহ হযরত ঈসা (অা)-এর নিকট গমন কর্রিল। তিনি তখন একদল সহচর সহ একটি ঘরে অবস্शান করিতেছিলেন। তথ্যায় ঢাঁার সহচর্রে সং্থ্যা তখন বার, তের जথবা সতের ছিল। সেদিন ছিল అক্রবার। সময় অপরাছু আসরের পর। সমুথ্ে শনিবার্রে রাা্রি। তাহারা তখন সেখান্ন হযরত ঈসা (অা)-কে ঘির্রিয়া ফেলিল। তিনি দেशিলেন, হয় তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া ঢাহাকে গ্রেফ্তার করিরে, না হয় তাঁাকে ঢাহদের নিকট গিয়া আা্ŋসমপণ করিতে হইবে। তাই তিনি স্বীয় সহচ্রবৃন্দকে বनিল্েেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার


সঙ্গী ও বন্ধু হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে একটি যুবক এজন্যে নিজেকে পেশ করিল। হযরত ঈসা (আ) ঢাহাকে ইহার অনুপযুক্ত মনে করিয়া স্বীয় আহবানের পুনরুক্তি করিনেন। এইরূপে তিনি তিনবার শিষ্যদের প্রতি একই আহবান জানাইলেন। প্রতিবার একই যুবক ঢাঁহার আহবানে সাড়া দিল। অন্য কাহাকেও উহাতে সাড়া দিতে দেখা গেল না। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।' অতঃপর আল্লাহ ত'আলা সেই যুবককে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া দিলেন। সে যেন স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) হইয়া গেল। ইত্যবসরে ঘরের ছদেদ একটা ছ্দি দেখা দিল। হযরত ঈসা (আ) তন্দ্রাচ্ছ্ন হইয়া পড়িলেন এবং তদবস্থায় আকাশে উজ্লোলিত হইলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ



হযরত ঈসা (আ) আকাশে উজ্জোলিত হইবার পর তাঁহার সহচরবৃন্দ ঘর হইতে বাহির ইইলেন। অবরোধকারী ইয়াহূদীগণ উপরোক্ত যুবককে দেখিয়া মনে করিল, এইই ঈসা ইব্ন মরিয়ম। তাহারা' রাত্রিতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূনীবিদ্ধ করিল এবং তাহার মস্তকে কন্টক মুকুট পরাইল। ইয়াহূদীগণ সগর্বে লোকদিগকে বলিল, তাহারা পরিশ্রম করিয়া.ঈসা ইব্ন মরিয়মকে শৃনীবিদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা সম্বক্ধে অজ্ঞতার কারণে একদল খ্রিন্টান তাহাদের দাবিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। অবশ্য যাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর উর্ধ্ধগমন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারা ইয়াহূদীদের উক্ত দাবি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইয়াহূদীদের দাবিতে বিশ্বাস স্থাপনকারী অজ্ঞ খ্রিস্টানগণ ইহাও রচনা করিয়া লইন বে, ঈসা ইবุন মরিয়মের শূলীবিদ্ধ অবস্থায় ঢাঁহার মাতা বিবি মরিয়ম শূলীর নীচে বসিয়া কাঁদিয়াছিলেন। এমন কি কেহ কেহ এই কথাও বানাইয়াছে যে, শূলীবিদ্ধ অবস্থায় হযরত ঈসা (আ) ঢাঁহার মাতার সহিত কথাও বলিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

উপরোক্ত ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ ইইতে মানুষের প্রতি আগত পরীক্ষা। উহাতে আল্লাহর সূশ্ম হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দ্বারা সমর্থিত তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কালামে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী, বিশ্বজগতের সকল রহস্য সম্ব<্ধে অবগত এবং ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবই তাঁার অসীম জ্ঞানের অন্তর্যুক্ত। এমনকি যে ঘটনা অতীতে ঘটে নাই, তাহা ঘটিলে কিরূপে ঘটিত, উহাও সীমাহীন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ তা’আলা হযরত ঈসা (আ) সম্বক্ধে ইয়াহূদীদের আরোপিত মিথ্যার জান ছ্নিন্ন করিয়া বলিতেছেন ঃ

অর্থাৎ তাহারা তাহাকে হত্যাও করে নাই আর শূলীবিদ্ধও করে নাই; বরং তাহারা সমআকৃতিবিশিষ্ট একটা লোককে দেথিয়া তাহাকেই ঈসা মনে করিয়াছিন।'

কাছীর—৩/৪২

অর্থাৎ ‘बে সকন ইয়াহ্দী ও খ্রিস্টান বিশ্বাস করে বে, ঈসা নিহত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই ভান্ত ও ভিত্তিহীন বিশ্ধালের জবর্তে ঘুনপাক খাইতেছে।'


जর্থাৎ ‘তাহারা সন্দেহমুক হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে নাই; বহং সন্দিক্ণ মনে তাহাকে रण्ञा কর্রিয়াছ


বরংং আাল্লাহ তাহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছ্ন....।

 নাই। তিনি স্বীয় কার্यসমূহে মহাপ্রজ্ঞ ও হিকমতের অধিকারী।
¡ব্ন জাবূ হাতিম (র)......হযরতত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াাছেন বে, হযরত ইবৃন আাব্মাস (রা) বলেন : ‘যখন जান্बাহ ত'‘ালা হয়ত ঈসা (অা)-কে আকাশে উ্ঠাইয়া নইতে ইচ্ম করিলেন, হযরত ঈসা (অা) তখন একটি ঘরে ঢাহার বারজন হাওয়ার্রীর নিকট आগমন করিলেন। তিনি একটি জনাশয় ইইতে গোসল করিয়া তাহাদদর নিকট গেলেন। তাহার মাথা হইতে ঢখন পানি গড়াইয়া পড়িতেছিন। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি आমার উপর ঈমান আনিবার পর বার্নোবার আমার প্রত কুফ্যী করিবে। অতঃপর বনিলেন, ঢোমাদের মষ্য হইচে কে আামর জাকৃতি প্রইণ করত আমার স্থলে নিহত হইতে থ্রষ্ুত
 «কটা যুবক তাঁহার আাহ্মানে সাড়া দিয়ে দভায়মান হইন। লে ছিল সকলের মধ্যে নবীনতম। তিনি ঢাহাকে বসিতে বলিলেন এবং পুনরায় একই আামান জানাইলেন। পুনরায় সেই যুবকটিই দ্ডায়মান হইন। তিনি অাহাকে বসিতে বनিলেন এবং পুনরায় একই আা্মান জানাইলেন। भুন্রায় লেই যুবকটিই দভায়মান হইল। তখন হযরত ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, ঢুমিই সেই লৌতাগ্যবান ব্যা্জি। অতঃপর অাল্মাহ তাজালা যুবকট্টিকে হযরত ঈসা (অা)-এর আকৃতিবিশিষ্ট কর্রিয়া দিলেন এবং হযরতত ঈসা (অা)-কে ঘরের একটি ছ্দ্র দিয়া আকালশ তুলিয়া লইলেন।
 এূং তাহাকে শৃনীবিদ্ধ করিন।

হযরত ঈসা (অা)-এর জনৈন সহচ্র তাহার খ্রি ঈমান জানিবার পর বারোবার ঢাহার
 গেল।

প্রথম সম্পদায়ের দাবি, ঈসা স্বয়ং আল্øাহ। তিনি যতদিন চাহিয়াছেন ততদিন আমাদের মধ্য় ছিনেন। অতঃপর আকালা উঠিয়া গিয়াছেন। এই সশ্খদায় ‘ইয়াকৃবিয়া’’ সশ্ধদায় নাম্ পরিচিত।

দিতীয় সম্পদায়়ের দাবি হইন, ঈসা আল্লাহর পুর্র। তিনি যতদিন চাহিয়াছেন ততদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর আা্নাহ তাঁহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া লইয়াছেন। এই সশ্পদায় ‘নাসতুরুয়া’ সপ্পদায় নাম্ পরিচিত।

তৃতীয় সশ্পদায় বিপ্ধাস করে, হযরত ঈসা (আা) জাল্gাহর বান্গা ও যাাসৃল। আল্gাহ যতদিন চাহিয়াছেন, তাহার বান্দা ও রাসৃন আমাদ্দর মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে নিজ্জের

 হইয়া जাহাদিগকে হত্যা করে। এইভাবে বিপ্বনবী হয়তত মুহাশ্রদ মুস্তাফা (সা)-এর আগমন পর্যত্ত ইসলাম কোণঠাসা রহহিয়া যায়।

উপর্রোত্ত হাদীলের সনদ হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) পর্यন্ত সীমিত। সনদটি সহীহ। ইমাম নাসাঈও অनুส্পপ একটি রিওয়ায়াত জাবূ মুঅাবিয়া হইতে जাবূ কুরায়বের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছ্নন।
 বলিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্য ছইতে কে আমার অকৃত্ গহণ কর্যিয় आমার স্থলে নিহত হইতে
 হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......ওয়াহাব ইব̣ন মুনাক্সিহ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ একদা হযরত ঋসা (অা) ঢাহার সতেরজন 'হাওয়ারী’ সহচরসহ একটা ঘরে প্রবেশ করিলে ইয়াহ্দীগণ
 সকল শিষ্যকে টাহার সমজাকৃতিবিশিষ্ট কর্রিয়া দিলেন। ইয়াহূদীগণ বলিল, ঢোমরা আমাদের উপর যাদু চানাইয়াছ। হয় ঈসা আমাদূর নিকট আা্凶প্রকাশ করিবে, নতুবা তোমাদদর সকনকে হত্যা করিব। হযরতত ঈসা (আ) স্বীয় সহচরবৃব্দকে বলিলেন, আজ তোমাদের মধ্যা হইতে কে

 তাহাকে পৃর্বেই হযরতত ঈসা (অা)-এর জকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ঢাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শૂলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ঈসা (অা)-এর जাকৃত্তিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল আার ঢাহারা মনে করিল ভে, তাহারা ঈসারেই হত্যা কর্রিয়া ঝেলিয়াছে। ब্রি⿵্টিনগণও ঢাহাদের ন্যায় মনে করিল। তাহারাও ভাবিল यে,
 তুলিয়া নিয়াছেন। অবশ্য এই রিওওয়াযাত অনুสপপ অন্য কোনো রিওয়ায়াত ঘ্ঘারা সমর্থিত হয় बाई।

ইবุন জারীর (র)......ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন :
आল্बाহ তাজালা যখন হযরত ঈসা (অা)-কে জানাইয়া দিলেন শে, তাহার দুনিয়া ছাড়িয়া
 নিকট ইহা দুঃসহ বোধ হইন। তিনি স্থীয় সহচর হওয়ার্রীদিগকে জাহরেরে দাওয়াত দিলেন।

তাহাদিগকে বলিলেন, আজ রাত্রিতে তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তোমাদের নিকট ইইতে আমকে একটি কাজ লইতে হইবে। তাহারা রাত্রিতে তাঁার নিকট সমবেত হইলে তিনি নিজে খাদ্য পরিবেশন করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইলেন। তাহাদের আহার শেষ হইবার পর তাহাদের হাত নিজ হাতে ধৌত করিয়া এবং নিজ বস্ত্রে মুছিয়া দিলেন। তাহাদের নিকট ইহা অস্বস্তিকর ঠেকিল। তিনি বলিলেন, শোন! আজ রাত্রিতে কেহ আমার কোনো কাজে বাধা প্রদান করিলে তাহার সহিত আমার সশ্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে শিষ্যগণ বাধা প্রদানে বিরত রহিলেন। শিষ্যগণের সেবা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, আজ রাব্রিতে আমি নিজে তোমাদিগকে খাদ্য পরিবেশন করিয়া এবং তোমাদের হাত ধৌত করিয়া দিয়া তোমাদের যে সেবা করিয়াছি, উহা যেন তোমাদের জন্যে আদর্শ হইয়া বিরাজ করে। তোমরা আমাকে তোমাদের সকনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকো। এতদ্সত্ত্বেও আমি নিজে তোমাদিগকে সেবা করিয়াছি। তোমাদের কেহ যেন অপরের প্রতি শ্রেষ্ঠত্বের দষ্ভ প্রকাশ না করে; বরং একজন অপরজনের সেবায় নিজেকে যেন তদ্রূপ বিলাইয়া দেয় যেমন বিলাইয়া দিয়াছি (আজ) আমি নিজেকে তোমাদের সেবায়। এখন আজ রাত্রিতে তোমাদের নিকট হইতে কি কাজ লইতে চাহিয়াছি তাহা শোন। তোমরা কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দু আ করিবে, তিনি যেন আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করিয়া দেন। শিষ্যগণ কাতর প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হইনে নিদ্রা তাহাদিগকে আচ্ছ্ন করিয়া ফেনিল। তাহারা প্রার্থনা করিতে পারিল না। হযরত ঈসা (আ) তাহাদিগকে জাগাইবার কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন আর বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্ধাহ! তোমরা আমার সাহায্যের জন্য একটা রাত্রিও না ঘুমাইয়া পারিতেছে না ? তাহারা বলিল, আল্নাহর কসম! আমদের কি হইল বুঝিতে পরিতেছি না। আমাদের রাত্রি জাগরণ করিবার অভ্যাস রহিয়াছে। আমরা অনেকেই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি। আজ যেন কেন জাগিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের মধ্যে ও আপনার জন্য দু'আর মধ্যে অন্তরায় ও প্রত্বন্ধকতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা সত্ত্রেও আমরা দুআ করিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, রাখাল চলিয়া যাইবে আর ছাগপাল ছত্রভঙ হইয়া যাইবে। তিনি অনুক্রপ আরো কথা বলিলেন। ইহাদ্বারা নিজের প্রস্থানের ইপ্পিত প্রদান করিতেছিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ শোন, আমি সত্য কথা বলিতেছি। আজ ভোরে মোরগ ডাকিবার পূর্বে তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তিনবার আমার সহিত নিজের সম্পর্ককে অস্বীকার করিবে। তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি স্বল্প কয়েকটা দিরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়া দিয়া আমার বিক্রয় মূল্য ভক্ষণ করিবে। তাঁহার সহচরবৃন্দ তথা হইতে বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। এদিকে ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে খুঁজিতেছিল। তাহারা শামউন নামক জনৈক হাওয়ারীকে গ্থেফততার করিয়া বলিল, এই ব্যক্তি তাহার (ঈসার) একজন শিষ্য। সে উহা অস্বীকার করিল। বলিল, আমি তাহার শিষ্য নহি। ইহাত ইয়াহ্দীগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

অন্য একদল তাহাকে ধরিলে সে অনুর্পপ অস্বীকার করিলন। অতঃপর শামউন মোরগের ডাক তৃনিতে পাইন এবং চিন্তাব্বিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভাতে জনৈক হাওয়ারী ইয়াহূদীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি মসীহর (ঈসার) সন্ধান দিতে পারিলে তোমরা আমাকে কি পুরস্কার দিবে ? তাহারা তাহাকে ত্রিশটি দিরহাম প্রদান করিল। সে উহা গ্রহণ করত তাহাদিগকে হযরত

ঈসা (আ)-এর সন্ধান জানাইয়া সিল। ইতিপূর্বেই বিষয়টি তাহাদের নিকট ঘোলাটে হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা তাহাকে ज্বেণ্তার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চয়তামূলক স্বীকৃতি লইল। তাহারা তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং উপহাসের সহিত তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'তুমি তো মৃত ব্যক্তিগণকে জীবিত করিতে, জিন্ন তাড়াইতে এবং পাগল ব্যক্তিকে সুস্থ করিতে। আজ তুমি নিজ্জেকে কেন এই রজ্ভু ইইতে মুক্ত করিতে পারিতেছ না $\%$ তাহারা তাঁহার প্রতি থুথু ও কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছিল। এইর্রপ করিতে করিতে তাহারা ঢাঁহাকে নির্দিষ্ট শূলীর নিকট লইয়া আসিল। আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের দিকে তুলিয়া লইলেন আর ইয়াহূদীগণ তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যাক্তিটিকে শূনীবিদ্ধ করিল। শূলীবিদ্ধ লোকটট তদবস্থায় সাতদিন সেখানে রহিল। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) কর্ত্তৃক উম্মাদ রোগ হইতে সুস্থ হওয়া একটি ত্ত্রীলোক সেখানে আগমন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে হযরত ঈসা (আ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কেন কাঁদিতেছেন ? তাঁহারা বলিলেন, তোমারই জন্যে। তিনি বলিলেন, নিচ্যই আল্পাহ আমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। মগল ভিন্ন অন্য কিছু আমাকে স্পর্শ করে নাই আর যে শূলীবিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছেন, সে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহ্রদীদের দৃষ্টিতে আমার আকৃতিবিশিষ্ট একটি লোক। আপনারা হাওয়ারীদিগকে আমার সহিত অমুক স্থানে সাক্ষাত করিতে বলিবেন। উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এগারজন হাওয়ারী নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিল। হयরত ঈসা (আ)-এর যে সহচরটি তাঁহাকে ইয়াহ্দীদদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান জানাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে তথায় দেখা গেল না। তিনি শিষ্যদের নিকট তাহার সংবাদ জাতিত চাহিলে তাহারা বলিল,'সে স্বীয় কৃতকর্মে লজ্জিত হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, সে তওবা করিলে আল্লাহ নিশচয়ই তাহার তওবা কবৃল করিতেন। অতঃপর ইয়াহিয়া নামক যে যুবক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তিনি তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিয়া লইয়া বলিলেন, এই. যুবকটিও তোমাদের দলভুক্ত। তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় গোত্রের ভাষা সুন্দররূপে শিখিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে এবং (আল্নাহ্র দিকে) আহ্নান জানায়।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত অনুরূপ অন্য কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।
ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :
বনী ইসরাঈল গোত্রের যে রাজা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট একটি লোক পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম ছিল দাউদ। ইয়াহূদীগণ ঢ়াঁহাকে হত্যা করিবার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া ফেলিলে তিনি মৃত্যুভয়ে এতই ভীত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, পৃথিবীতে কোন মানুষ ইতিপৃর্বে মৃত্যুভয়ে এত ভীত ও অস্থির হয় নাই। তিনি মৃত্যুকে অপসারণ করিবার বিষয়ে আল্মাহ্র নিকট এইর্রপ কাকুতি মিনতির সহিত দু‘আ করিলেন যেমন কোন মানুষ ইতিপূর্বে এই বিষয়ে এইর্গপ কাকুতি মিনতির সহিত দু'আ করে নাই। কথিত আছে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, ‘হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির মধ্য হইতে মাত্র একটি প্রাণীর সন্মুখ হইতেও यদি তুমি মৃত্যুর পেয়ালাকে অপসারণ করো, তবে আমার সম্মুখ হইতে উহাকে অপসারণ করিয়া লও।' মৃত্যু ভয়ে তাঁহার শরীর হইতে শোনিত নির্গত হইতে লাগিল।

ইয়াহূদীগণ যে স্থান হইতে তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার আয়োজন করে, সে স্থানে তাহাদের উপস্থিতির প্রাক্কালে তাঁহার সহিত বারজন, মতান্তরে তেরজন হওয়ারী ছিল। তাহাদের নাম ছিলঃ (১) ফারত্স, (২) ইয়াকুবাস, (৩) ইয়াকূবের ভ্রাতা ইয়ালা ওয়ানখাস, (৪) ইনদারাইস, (৫) ফীলিবস, (৬) ইব্ন ইয়ালমা, (৭) মিনতা, (৮) তুমাস, (৯) ইয়াকূব ইব্ন হুলকায়া, (১০) নাদাওসীস, (১১) কুতাবিয়া, (১২) লিওদাস বাকরিয়া ইউতা (মতান্তরে), (১৩) সারজাস। ৷

কথিত আছে, শেষোক্ত ব্যক্তিকে ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য খ্রিস্টানগণ কাহারও হযরত ঈসা (আ)-এর সমআকৃতিবিশিষ্ট হইয়া যাইবার ঘটনা অস্বীকার করে এবং ইয়াহূদীদের ন্যায় বলিয়া থাকে যে, স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-কেই শূনীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে রাসূলে করীম হযরত মুহাল্মদ্র মুস্তাফা (সা) বে সত্য সংবাদ আল্লাহর নিকট হইতে আনিয়াছ্নে, তাহা তাহারা অস্বীকার করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট জনৈক খ্রিস্টান নও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন : আল্লাহর তরফ ইইতে যখন হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট এই সংবাদ আসিল, নিশয়ই আমি তোমাকে নিজের দিকে উঠঠাইয়া লইব-তখন তিনি হাওয়ারীদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃত্তি প্রহণ করিয়া আমার পরিবর্তে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছ ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী ইইবে। সারজাস নামক জনৈক হাওয়ারী তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া বলিলেন, হে র্রহল্লাহ! আমি প্রস্তুত রহিয়াছ। হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আমার স্থানে উপবেশন করো। সারজাস তাঁার স্থানে উপবেশন করিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইলেন। ইয়াহূদীগণ সারজাসকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকেই শূলীবিদ্ধ করিল। হাওয়ারীগণসহ হयরত ঈসা (আ) যখন সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেন, তখন ইয়াহূদীগণ তাহাদিগকে দেথিয়া ফেনে এবং তাহাদিগকে গুনিয়া রাথে। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে ধরিবার জন্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন কম দেখিতে পায়। তাহাকে লইয়াই তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে চিনিত না। লিওদাস রাকরিয়া ইউতা নামক তাঁহারু জনৈক শিষ্য ত্রিশটি দিরহামের বিনিময়ে তাহাদিগকে ঢাঁহার সন্ধান জানায় এবং তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়। সে ইয়াহূদীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল, ‘তোমরা ঘরে প্রবেশ করিবার পর আমি ঈসাকে চূম্বন করিব। ইহা দ্বারা তোমরা তাহকে চিনিয়া লইবে। হযরত ঈসা পৃর্বেই উর্ষ্রলোকে উথ্থিত হইয়াছিলেন। লিওদাস রাকরিয়া ইউতা হযরত ঈসা (আ)-এর. আকৃত্রিপ্রাপ্ত সারজাস কে ঈসা ভাবিয়া ূূম্বন করিল। ইয়াহ্রীগণ তাহাকেই ধরিয়া লইয়া গিয়া শূনীবিদ্ধ করিল।

উপরোক্ত ঘটনায় দেখা যাইতেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁহার একজন নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত সহচর। একদল খ্রিস্টানের বিশ্বাস এই যে, স্বয়ং বিশ্ধাসঘাতক লিওদাস রাকরিয়া ইউতাই হयরত ঈসা.(আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ইয়াহূদীগণ তাহাকেই শূনীবিদ্ধ করিয়াছিল। সে বলিতেছিল, আমিতো তোমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নই। আমি তো তোমাদিগকে ঈসার সন্ধান দিয়াছি। এই সব বর্ণনার কোন্টি সত্য, তাহা আল্লাহইই অধিকতম পরিজ্ঞাত।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত একটি লোককে শূলীবিদ্ধ করিয়াছিল আর হযরত; ঈসা (আ)-কে আল্ধাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন। ইব্ন জারীরের নিজস্ব অভিমত এই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর সকল শিষ্যই ঢাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার উহার এইর্গপ ব্যাখ্যা করেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে যখন হযরত ঈসা (আ) দাজ্জাল বধের নিমিত্ত আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং অন্যান্য ধর্মের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করিবার ফলে পৃথিবীতে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন্ো ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না, তখন কিতাবধারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে হযরত ইব্ন আব্বাস বলেন : আলোচ্য আয়াতের تبل مـوتـ অর্থ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পৃর্বে। আউফী (র)-ও আয়াতের উপরোক্ত্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মালিক (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে আকাশ ইইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর প্রত্যেক কিতাবধারীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

- আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করিয়াছেনঃ আয়াতে ওধ্রু ইয়াহূদীদের ঈমান আনিবার কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ নবী.করীম (সা)-এর যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁহার সহচরবৃন্দের সকলে ঈমান আনিবে। শেষোক্ত দুইটি রিওয়ায়াত ইব্ন আবূ হাতিম্ম(র) তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হাসান (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন বে, হাসান বলিয়াছেন ঃ আল্নাহর শপথ! হযরত ঈসা (আ) আল্মাহর নিকট এখনো জীবিত রহিয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহৃলে কিতাব তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........জুয়াইরিয়া ইব্ন বাশীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জুয়াইরিয়া ইব্ন বাশীর (র) বলেন ঃ একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ণনিয়াছি, ওহে আবূ সাঈদ (হাসান)! নিঁচয়ই আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের দিকে উঠাইয়া নইয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তাঁহাকে একস্থানে পাঠাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পৃর্বে নেককার ও বদকার সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের উপরোক্তর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছ্রে। উক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক। আল্লাহ চাহেন তো অকাট্য প্রমাণ দ্বারা শীঘ্রই ইহা প্রমাণ করিব। আল্লাহ তাআলার উপরই ভ়রসা রাখি।

ইব্ন জারীর বলিয়াছেন ঃ অন্য একদল তাফ্সীরকার আলোচ্য আয়াতের নিম্নর্প ব্যাখ্যা করেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পৃর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

উপরোক ব্যাখ্যার তাৎরর্য এই বে, মানুষ্বে মৃত্যুর পৃর্ব মুহুর্ত্র তাহার সম্মুথে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা উভয়্যই পর্রিষার ইইয়া যায়। কোন দীন সত্য এবং কোন দীন মিথ্যা তাহা जাহার দৃষ্টির সমুথে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। লে পরিষারক্রপে বুঝিতে পারে, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। जতএব প্রত্যেক আহলে কিতাব স্ধীয় মৃত্যুর পৃর্ব মুহুর্তে হযরত ঈসা (আ) সস্পর্কিত নিজের ভ্রাব্তি বুঝ্রিতে এবং এত্সস্পর্কিত সত্য তথ্য দেথিতে পাইবে। আয়াতে ঢাহাই বলা হইয়াহে।

আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যায় আनী ইবৃন আবূ তালহ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন ইয়াহ্দীই হ্যরুত ঈসা (অা)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া মরে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবৃন জরীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : প্রত্যেক কিতাবধারী স্থীয় মৃত্যু পৃর্বে হযরতত ঈসা (অ)-এর প্রতি দমান आনিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন ঃ यদি ডুমি কোন আহলে
 जানা পर्य্যত্ত তাহার পাণ দেহ ইইতে বহিহ্গত হইবে না।

আলোচ্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)......ছयরত ইবৃন আব্dাস (রা) ছইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ কোন ইয়াহূhীকে কেহ আকশ্যিক আघাত হত্যা কর্রিলেও হयরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূন -এই সাক্য না দেওয়া পর্যভ তাহার পাণ বাহির হয় না।

আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এককদা হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা) বলিলেন, হযরত উবাই-এর মতে قبل موته স্থলে قبل موته

কোন ইয়াহূদীই হযরতত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া মরে না -এই বর্ণনা প্রসল্ে জনৈনক ব্যত্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, यদি কোন ইয়াহূদী घরের ছাদ ইইতে পড়িয়া মর্য়া যায়, তবে সে কিক্রপপ মৃত্যু পূর্বে হ্যরত পসা (আা)-এর প্রতি ঈমান আানিবার সময় পায় ? তিনি উত্তর করিলেন, শূন্যে থাকা অবস্থায়ই সে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে। জiনক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, কেহ কোনো ইয়াহূদীর গলা কাটিয়া কেলিলে সে কিক্রপপ ঈমান আনিবার সময় পায় ? তিনি বলিলেন, তাহার জিহবা ঈমানের কলেমা উচারণ করে।

আলোচ আয়াতের ব্যাখায় সুফিয়ান সাওরী (র)...... হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে
 आান। এমনকি তরবারি ঘারা অাহার গর্দান কাট্য়া দেওয়া হইলেও সে মৃত্যু পৃর্বে ঈমানের কলেমা উচ্রারণ করে। তেমনি সে উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলেও পড়ন্ত অবস্হায় সে উহা উচারণ করে।

আবূ দাউদ जায়ালিসী (র)......হযরত ইব্ন্ন আব্মাস (রা) হইতে অনুজপপ ব্যাথ্যা বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। এই বর্ণনা হযরত ইবৃন আাক্বাস (রা) পর্যন্ত সীমিত। টপরোক্ত সনদসমূহ সহীহ ও বিখ্ধ। মুজাহিদ, ইকর্মিমা, মুহামদ ইব্ন সীরীন, यাহৃহাক এবং জ্যাইরিব (র)-ও অনুন্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছ্ন।

সুদ্দী (র)........হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উবাই ইব্ন কা‘ব قبل مـوتهم পড়িতেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রায়্যাক (র)......হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে। হযরত হাসান বসরীর উক্ত ব্যাখ্যার দুইর্প তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথমত, প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পৃর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক আহলে কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পৃর্বে ঢাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, অন্য একদল তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের নিম্নর্প ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ প্রত্যেক আহুলে কিতাব স্বীয় মৃত্যর পৃর্বে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াত্রে ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র).......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরিমা বলেন : কোনো ইয়াহূদী ও নাসারাই নবী করীম হযরত মুহাশ্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান না আনিয়া মরে না।

ইব্ন জারীর (র) মন্তব্য করেন ঃ আলোচ্য আয়াতের উপরোল্নিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য ইইতে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতম বিখ্ধ ও যুক্তিসক্গত। উহা এই যে, প্রত্যেক আহলে কিতাবই আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার ইন্তিকালের পূব্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইব্ন জারীরের উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক ও সমর্থনরোগ্য। কারণ, আলোচ্য আয়াতের প্রাসগ্পিতার দিকে দৃষিপাত করিলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের দাবি ‘আমরা ঈসাকে হত্যা করিয়াছি’ এবং অজ্ঞ ও মূর্খ খ্রিন্টানগণ কর্ত্থক উক্ত দাবির প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তাআলা তাহাদের দাবি ও বিশ্ধাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে বা শূলীবিদ্ধ করিতে পারে নাই; বরং তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত একটা লোককেই হত্যা করিয়াছে। আর হযরত ঈসা (আ)-কে তিনি নিজের কাছে তুলিয়া লইয়াছেন। অতঃপর ইহাই বর্ণনা করা স্বাভাবিক যে, ঈসা (আ) আকাশে জীবিত রহিয়াছেন। কিয়ামতের পৃর্বে তিনি নাযিল হইয়া তুমরাহী ধ্মংস করিবেন, শূলী ঋ্ঞং করিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া করের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিবেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণে সপ্মত थাকিবেন না। মানুষ হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে, নতুবা হযরত ঈসা (আ)-এর তরবারি তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিবে। এইর্দপে সকল আহলে কিতাবই আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার ইনতিকালের পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। তাহারা তখন বিশ্বাস করিবে যে, হযরত ঈসা (আ) সম্ব<্কে তাহাদের পূর্ব ধারণা ও বিপ্ধাস ভ্রান্ত ও মিথ্যা ছিল। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ইইতে বর্ণিত হাদীস দ্ঘারাও উপরোক্ত বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। আল্মাহ চাহেন তো শীী্রইই উহা উল্লেখ করিব।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর আকাশে উথ্থিত হইবার পূর্বে এবং পৃথিবীতে ঢাঁহার পুনরাবির্ভূত হইবার পর আহলে কিতাব ঢাঁহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছে, সে সম্বক্ধে কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

অবশ্য একথা সত্য যে, প্রত্যেক আহৃনে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) এবং নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে। কারণ প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পৃর্ব মুহহর্তে তাহার অজ্ঞাত বা অবিশ্বাস্য সত্য তাহার দৃষ্টির সম্মুথে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। তখন সে উহা না মানিয়া পারে না। কিন্তু মৃত্যুকালীন তাহার এই ঈমান ও বিশ্বাস কোন কাজে আসিবে না। কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার পরই ইহা ঘটিয়া থাকে। আর মৃত্যুর ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হইবার পর মানুষের ঈমান তাহার কোনো কাজে আসে নাআসিতে পারে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :


অর্থাৎ আর তওবার সুয়ো নাই তাহাদের জন্যে যাহারা পাপাচার করিতেই থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের কাহারও সম্মুঢে মৃত্যু উপস্থিত হইললে সে বলে, নিশয়ই আমি এখন তওবা করিলাম। আর তাহাদের জন্যেও তওবার কোনো সুযোগ নাই, যাহারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। এই সকল লোকের জন্যে আমি যন্ত্রণাময় শান্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।’

তিনি আরো বলিয়াছেন :


هُتَاللنُ الْكَفِرُوْنْ
‘অতঃপর তাহারা যখন আমার পাকড়াও (মৃত্যু উপস্থিতি) দেথে, তখন বল্লে, আমরা এক আল্মাহর প্রতি ঈমান আনিলাম আর ইতিপূর্ব্বে যাহাকে তাঁহার শরীক বানাইয়াছিলাম, তাহার উপর হইতে বিশ্বাস প্রত্যাহার করিয়া লইলাম। আমার পাকড়াও দেখিবার পর তাহাদের ঈমান আনয়ন তাহাদিগকে কোন ফল প্রদান করে না। ইহাই আল্মাহ্র বান্দাদের প্রতি সতত প্রযোজ্যমান ঢাঁহার বিধান। কাফিরগণ এই বিধানেই সর্বনাশপ্রাপ্ত ইইয়া যায়।’

আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যার শেষোক্ত দুইটি ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া ইমাম ইবন জারীর বলিয়াছেন ঃ আহলে কিতাব তাহাদের মৃত্যুর পৃর্বে হযরত ঈসা (আ) অথবা হयরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে- আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা তদ্ধ ইইলে আমাদিগকে একথা মানিয়া লইতে হয় যে, কোন আহলে কিতাবের মৃত্যুর পর তাহার নিকটাশ্মীয়গণ তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কারণ আলোচ্য আয়াত অনুসারে মৃত্যুকালে সে মু’মিন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে তাহার আশ্মীয়গণ থাকে কাফির। আর কাফির ব্যক্তি যে মু’মিনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না, তাহা স্বীকৃতি বিধান।

শেবোক বায্যা দুইটির জ্রান্তি ও অসারত প্রদর্শন করিতে গিয়া ইতিপৃর্বে আমি বে বিধান উল্লেখ করিয়াছি, উহা ঘারা প্রমাণিত হইয়া যায় যে, আয়াতের শেমোক্ত ব্যাখ্যা দুইটি ভ্রান্ত ও অशহণব্यেগ্য হইনেও উহাদের ভ্রান্তি ও অসারত প্রমাণের জন্যে ইযাম ইবন জারীর (র) বে यूক্তি উপস্|াপন করিয়াছেন, তাহা দুর্বন ও অপ্রণণ্যোগ্য। পৃর্বেই বলিয়াছি, মৃত্যুর প্কালে

 যাইতেছে, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্ত্ণ আরোপিত বাধ্যবাধকত যুক্কির ধ্যাপে ঢিকিত্রে না। আन्वाइই সর্বশ্ষেষ্ঠ জ্ঞানী।

কোন ইয়াহূদী উপর হইতে পড়িয়া নিহত হইলে অথবা কেহ তাহাকে তরনার্রির আকশ্মিক আघাতে নিহত করিলে অথ্বা কোনো হিপ্র প্রাণী তাহাকে মারিয়া ফেনিলেও মৃত্যুর পৃর্ব মুহূত্তে সে নিষ্য় হযরত ঈসা (আা)-এর উপর ঈমান আনে। সহজেই বোধগম্য বে, টপরোর্ত অবস্থায় তাহার সম্মুখ্ে মৃত্যুর ক্রেরেশত উপস্থিত হইবার পরই লে ইমান आনিয়া থাকে। অধিকত্র সহজবোধ্য যে, উপরোক্ত উমান মননুষকে কুফ্র হইতে মুক্তি দিয়া প্রকৃত মু’মিন বানাইতে পার না।

গঢীর দৃষ্টিতে উপরোল্ধিথিত বুক্তি বিবেেনা করিয়া দেখিনে অকথা শ্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে यে, মৃত্যুর পাকালে প্রত্যেক আহৃলে কিতা কর্ত্র হযরত ঈসা (आ) ও নবী করীম হযরত মুহা্রদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান আনিবার বিষয়ি সত্ত ও বাষ্তব হইলেও উহা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ইওয়া বকরীী নহে। বভ্রুত উश আলোচ্য आয়াতের ব্যাথ্যা নহে।

আলোচ আয়াত্র আা্নাহ ত'অনা বর্ণনা করিত্তেছেন : হ্যরত ঈসা (অা) মরেন নাই; তিনি আকাশে জীবিত আছেন। কিয়ামতের পৃর্বে তিনি আকাশ ইইতে পৃথিবীতে নাযিল
 जপনোদন করিরেন। ইয়াহৃদী জাতি হযরতত ঈসা (আ)-কে তাহার প্রকৃত মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিয়াঢছ। তাহারা দাবি করে, ‘সার মাত মরিয়ম ব্যভিচারিণী। ঈসা জারজ সত্তান। লে নবী নरে। लে মিথ্যাবাদী। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।’ থ্রিস্টান জাতি তাহাকে প্রকৃত
 পুত্র। হযরত ঈनা (আ) পুনরাবির্ভূত হইয়া উভয় জাতির আকীদা ও বিপ্ধালের ভিত্তিথীনত প্রমাণ করিয়া দিরেন।

## প্রাসংপিক হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী কর্তৃক রচিত ও বিশেষজ্গণণ কর্তৃক গৃহীত সহীহ সংকলনেন আব্যি্যা সস্পর্কিত আলোচনার অধ্যাঁ্র তিনি ‘ঈসা ইবন মর্য়য়ের্র অবতরণ’ শিরোনামে বর্ণনা করেন ঃ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).......হयরতত অবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযরত রাসূলে কর্যীম (সা) বলিয়াছ্ছন ঃ ভে সত্তার হד্চে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহার শপথ! নিচয়ই অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্বে মর্যিয়ম তনয় অবতীর্ণ হইবেন। তিনি ন্যায় বিচারক ইইরেন। ফলত

তিনি শুলী ভभ করিবেনে, শূকর বধ কর্রিবেন, জিযির কর রহিত করিয়া দিবেন এবং এইর্রপ বিপুন পরিমাণে ধন বিতরণ করিরেন বে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। তখন অকটট সিজদা মানুষ্রে নিকট দূনিয়া ও উহার যাবতীয় সম্পদ হইতে व্রেয়তর বিবেচিত হইবে।

হযরত আবূ হহায়রা (রা) উপরোক্ হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিতেন, এই প্রসজ্ে ইচ্ঘা করিলে তোমরা নিল্নের আায়াত পাঠ কর্রিতে পার :


ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বিভ্নিন্ন সূত্রে ইমাম যুহরী (র)-এর মাষ্যম্ হযরত আবূ হুায়রা (রা) হইতে উত্ত হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হयরু आবূ হৃায়ারা (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়য়াছেন ভে, নবী করীী (সা) বলিয়াছ্নে : লেই দিন দূরে নাহ, ব্যদিন তোমাদের মধ্ধা মর্যিয়ম পুত্র অবতীর্ণ ইইবেন। তিনি ন্যায় বিচারক হইবেন। তিনি দাজ্জাল নিধন করিবেন, শূকর বধ করিবেন, শুনী ভস্গ করিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন। তখন


উপর্রাক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হযরত জাবূ হরায়া (রা) বলিঢেন, ইছ্ম করিলে তোমরা নিম্নে আায়াত পাঠ করিও:


তিনি তিনবার উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়া ৎনাইতেন। তিনি বলিতেন ঃ অর্থাৎ হযরত ঈना (আ)-এর মৃত্য় পৃর্বে।

ইমাম আহ্মদ (র)......হয়ত জাবূ হহায়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসালূন্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নিষষয়ই মরিয়ম তনয় ঈসা রাওহা নামক স্থানে পদাপ্পণ করিবেন এবং সেখান হইত্ হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয় ব্রত পানन করিবেন।

ইমাম মুসनिম (র)-ও এককতাবে উপর্রোত্ত হাদীস ঊপর্রোন্ধিথিত রাবী যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছান।

ইমাম आহ্মদ (র)...... হयরত आবূ হৃায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, বে, নবী করীম (সা) বनिয়াহ্নে ঃ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (জা) অবতীী হইবেন। অতঃপর তিনি
 হইবে। তিনি এইর্রপ বিপুল পরিমাণ ধন বিতतণ করিবেন ভে, উছা প্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। তিনি জিযিয়া কর রহিত কর্যিয়া দিবেন। তিनि রাওহা নামক স্থান্ন পদার্পণ করিবেন এবং সেখান হইত্ হজ্জ অথবা উমরা অথবা উতয় ব্রত পালন করিবেন।

ঊক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হযরত আবূ হহাইরা (রা) নিদ্নোত্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া ๒নাইয়াছেন :


হযরত আব̨ হুরায়রা (রা) এর ছাত্র হানযালা বলেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পৃর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। আমি জানি না, ইহা নবী করীম (সা)-এর বাণী, না স্বয়ং আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন মে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা সেই সময়ে কতইনা সৌভাগ্যবান হইবে, যখন ময়িয়ম তনয় অবতীর্ণ হইবেন। আর তোমাদের নেতা তোমাদের মধ্য হইতেই হইবেন। উকাইল এবং ইমাম আওযাঈও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইচে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন আবূ যি’ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ......আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : নবীগণ একই পিতার ঐ্ররসজাত বিভ্নিন্ন সন্তানের ন্যায়। ঢাঁাদের মাতা বিভ্ন্ন इইলেও দীন এক। আর নবীগণের মধ্য হইতে আমি হযরত ঈসা (আ)-এর অধিকতম নিকটবর্তী। কারণ আমার ও তাঁহার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আগমণ করেন নাই। নিশয়ই তিনি অবতীর্ণ ইইবেন। তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা চিনিয়া লইবে। ঢাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ ও কৃশ হইবে। তাঁহার গাত্র গৌরবর্ণ হইবে। তাঁহার পরিধানে দুইখানা গেরুুয়া বস্ত্র থাকিবে। তাঁহার মস্তক বারিসিক্ত না থাকিলেও মনে ইইবে, উহা ইইতে বিन্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে। তিনি শূলী ভাঙ্গিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিয়া দিবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন। তাঁহার যুগে আল্লাহ তা‘আলা ইসলাম ভিন্ন অন্য সকল ধর্মসহ দাজ্জালকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। এইর্ূপে পৃথিবীতে বিষধর কালসর্প ও উ秝 এক সন্গে, চিতা বাঘ ও গরু এক সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ও ছাগল একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করিবে। এমন কি শিশুগণ সর্পের সহিত খেলা করিবে। অথচ সর্প তাহাদের ক্ষতি করিবে না। হযরত ঈসা (আ) চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবার পর ইন্তিকাল করিবেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার নামাযে জানাযা আদায় করিবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).......হयরত আবূ হহায়রা (রা)-এর মাধ্যমে নবী কৃরীম (সা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরতত ঈসা ইব্ন মরিয়ম ইসলামের পক্ষে (কাফির)-দের

বিরুক্দে যুদ্ধে করিবেন। ইবৃন জারীর ভিন্ন অন্য কোনো মুফাসৃসির উপরোক্ত হাদীস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসল্গে ঊন্নেখ করেন নাই।

ইমাম বুथারী (র)......হयরতত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীী (সা) বनিয়াহেন, আমি নবীগণের মধ্যে হযরত ঈসা ইব্ন মর্রিয়ম (অ)-এর অধিকতম নিকটবর্তী। নবীগণ একই পিতার ঔর্রসজাত সন্তানদদর ন্যায়। আমার ও তাহার মধ্যার্ত্ণ সময়ে কোন নবী আগমণ করেন নাই।

ইমাম বুथারী (র) ......হযরত आবূ হাায়রা (র্যা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়া ও অখিরাত উভয় জগতে নবীগণের মধ্য হইতে আমিই হযরত ঈসা ইব্ন মর্রিয়ম (আা)-এর অধিকতর নিকটবর্তী। নবীগণ একই পিতার ঔরলে জন্থহণণকারী ভ্রাত্বৃব্দ্র সমতুল্য। তাহাদের মাতা বিভিন্ন হইলেও দীন এক।

ইব木াহীম ইব̣ন তাহমান (র)......হযরত জাব̨ হহায়া (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে,


ইমাম মুসলিম (র)......হয়তত जাবূ হহরায়া (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, নবী করীী (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত घটিবার পৃর্বে নিস্নোক্ বিষয়সমূহ নিষষ্যই घট্টে। রোমকগণ আশাক অথবা দামিক নামক স্शানে সমব্বে হইবে। তাহাদের বির্ৰুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটি মুসनिম বাহিনী মদীনা হইতে সেथানে উপস্থিত হইবে। উক্ত বাহিনীর সদস্যগণ
 হইবার পর রোমকণণ মুসলমানদিগকে বলিবে, आমাদের মধ্য ইইতে যাহারা ধর্ম ত্যাগ করিয়া
 মুসলমাनগণ বनिবে, না, অাল্লाহহ কসম! জামাদের ভাইদিগকে তোমাদের নিকট जসহায় অবস্থায় ছডড়িয়া দিতে পারিব না। অতঃপর মুসনমানণণ কাফি্রদের বিক্রিদ্ধে যুক্ধে প্রবৃত্ত ইইবে। जাহাদের অক-তৃতীয়াংশ লোক যুদ্ধেক্রত হইতে পলায়ন করিবে। আল্লাহ কখনো তাহাদিগকে কৃপা দৃষ্টিতে দেখিবেন না। তাহাদের এক-তৃতীয়াশশ লোক শহীদ ইইবে। আল্লাহর নিকট তাহারা ল্রেষ্ঠতম শহীদ। পরিশেবে তাহাদ্রর এক-তৃত্যীয়াশ্শ লোকই যুদ্ধে জ্য়লাভ করিবে। जाহারা ঈমানের পরীষায় কখনো অকৃতকার্य হইবে না। তাহারা কন্যট্যান্টিনোপল জয় করিবেন। তহারা জলপাই বৃক্巾ে নিজেদের তরবারিসমূহ লটকাইয়া গনীমতের মাল বন্টেন রত থাকিবে। এমন সময়ে শয়়তন তাহাদিগকে টীৎকার কর্রিয়া বলিবে, তোমাদ্দর অনুপश্হিতিতে जোমাদের পরিবার-পরিজননের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ত্ত্ত হইয়াছে। শয়তন কর্ত্ণ প্রচারিত এই সংবাদটা হইবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মুসলমানণণ লেযান হইতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইবে। সিরিয়ায় cৌছিহ়া তাহারা দেখিতে পাইবে, লেখানেই দাষ্জান অবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধের আায়োজনে নিধ্ত হইয়া কাতার বিন্যাস করিত্ থাকিবে। এমন সময়ে নামাভ্যের জন্যো ইকামত উচ্চারিত হইবে। जতঃপর হযরত ঈসা ইবৃন মর্রিয়ম (आা) অবতীর্ণ ইইবেন। তিনি মুসলমানদদর ইমাম হইবেন। অাল্লাহর শক্র (দাজ্জাল) ঢাহাকে দেখিয়া এর্ধপে গলিয়া যাইবার উপক্রম হইবে বেমন লবণ পানির মধ্যে গলিয়া যায়। তিনি তাহাকে কিছू না বলিলেও লে

গनिয়া ঋ্রসস হইয়া যাইত। কিত্ूू ঈসা (আ) নিজ হাতে তাহাকে হত্যা করিবেন। তিনি মুসনমান্দিগকে স্থীয় অন্্েে দাজ্জালের রক্ত প্রদর্শন করাইবেন।

ইমাম আহমদ (র).......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন ভে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মিরা|জর রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (অ), হযরতত মূসা (আ) এবং হযরত ঈभा (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাত ইইয়াছিন। ঢাঁহারা কিয়ামত সম্ষc্kে আলোচনা করিতেছিলেন। সকনে হযরত ইবরাহীম (অ)-কে এই সম্ধে্ধে আলোকপাত করিতে বনিলেন। তিনি বলিলেন, এই স্বক্ধে আমার কিছू জানা নাই। তাহারা হযরুত মূসা (অা)-কে এই সম্থঙ্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বনিলেন, এই সম্থক্ধে আমার কিছ্ম জানা নাই। তাহারা एयরত ঈসা (আ)-কে এই স্বক্ধে आলোকপাত কর্রিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, কিয়ামতের সঠিক তারিখ আল্নাহ ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। আমার প্রতিপানক প্রতু আমাকে বে নি户্চিত বিষয়াবनी জানাইয়াছেন, উशদের মধ্য ইইত্ একটি বিষয় এই বে, নিচয়ই দাজ্জান আবির্ভূত্ত शইবে। তथন আমার নিকৃট দুইখান তীক্ষপার তরবারি থাকিবে। আমাকে দেথিয়া সে সীসার ন্যায় গলিয়া যাইবে এবং আল্gাহ তাহাকে ঋ্পংস কর্রিয়া দিবেন। প্রকৃতিও দাজ্জান এবং তহার
 ওহে มুসলিম! আমার আড়ানে একটি কাফির আய্মগোপন কর্রিয়া রহিয়াহে, অহাকে হত্যা করো। এইভবে জাল্নাহ তহাদিগকে ধ্পংস করিরেন। অতঃপর মুসনমানগণ স্থ স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই সময়ে ইয়াজূজ মাজূজ আাবির্ভূত হইবে। তাহানা প্রত্তেক উচ স্থান হইঢে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িবে এবং জনপদসমূহে বিচ্রণ কর্য়া বেড়াইবে। তাহারা প্রত্যেকটি आক্রমণক্রগী শক্তি ও ব্যুকে ধ্পংস করিয়া দিবে। बে জলাশয়ের নিকট দিয়া তাহারা পथ অত্ক্র্র করিচে, উহার পানি নিঃশেষে পান করিবে। মুসনমানণণ आসিয়া আমার নিকট তাহাদের বিরুক্গে অভিযোগ উখাপন করিবে। आমি আল্ধাহর নিকট जাহাদের বিক্ণুদ্ধে বদদু'আ
 হইয়া যাইবে। আল্লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহা তাহাদের লাশসমূহ সমুদ্র্র जাসাইয়া নইয়া যাইবে। এই সময়ে কিয়ামত আসন্ন প্রসবা নারীরী সমতুল্য হইবে। এইর্রপ নারী দিন্ন বা রাব্রিতে সহসা কখন সন্তান প্রসব করিবে, তাহা ঢাহার পরিবার-পরিজন জানে না। ज্র্রপ তখন কিয়ামত অত্যাসন্ন ইইবে।

ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আওয়াম ইব্ন হাওশাব হইতে প্রা়্র অনুজ্রপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ (র)......जাবূ নাयরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, <ে জাবূ নাयরা বলেন : একদা आমরা উসমান ইব্ন आবুন आলের নিকট রূফিত কুর্ান মাজীদের সহিত আমাদের প্রাষ্ত কুর্রান মাজীদ মিনাইয়া দেখিবার উল্দেশ্যে জ্মমু‘অার দিন্ন তাহার নিকট গমন কর্রিলাম। জ্মু অার নামাভ্যে সময় হইলে তিনি আমাদিগকে গোসল করিতে বলিলেন। আমরা গোসল করিলাম। जতঃ৭র জমাদের নিকট সুগক্ধি आনয়ন করা হইল। आयরা উহা ব্যবহার কর্রিয়া মসজিদে গেনাম। তথায় জনননক ব্যক্তির নিকট বসিলে তিনি আমাদিগকে দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস யनाইলেন। অতঃপর হযরত উসমা ইব্ন आবুল আস (রা) মসজিদে আগমন

করিলেন। आমরা উঠঠয়া গিয়া তাঁার নিকট বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিতে שনিয়াছি, মুসলমানদের অধিকারে তিনটি শহর थাকিবে। উशাদের একটি হইল দুই সাগরের মিলনস্থুলে অবস্থিত। অপরঢি হিরাত অঞ্ষঢে এবং তৃতীয়টি সিরিয়ায় অবস্থিত। মানুষ তিনবার মহা তীতবিহ্মল হইইয়া পড়িবে। এই সময়ে লোকদের মধ্যে দাজ্জান আবির্ভূত হইবে। লে পূর্বদিক হইতে আশ্ম্রকাশ করিবে। সে সর্বপ্রথম দুই সাগরের মিলনস্থলে এক্র শহরে উপস্তিত হইবে। উহার অধিবাসীগণ তখন তিন দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের একদল বলিবে, আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যাইব এবং তাহার বিরৃদ্ধে শক্তি পরীীক্ষায় অবতীণ इইব। দেখিব, সে কতট্টুু শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তাহাদ্রে আরেক দল গ্রামাঞ্চনে চলিয়া যাইবে এবং অন্যদল নিকট্থ্থ শহরে চলিয়া যাইবে। দাজ্জালের সহিত সত্তর হাজার সৈন্য থাকিবে। তাহাদের অধিকাং্ হইবে ইয়াহূদী ও নাযী। মুসনমানগণ একটা ঘাঁটিতে অবরুপ্ধ ইইয়া পড়িবে। তহাদের গৃহপালিত পশ্ট চারণভূমিতে থাকা অবস্থায় মরিয়া যাইবে। ইহা তাহাদের জন্যে অত্ত্ত বেদনাদায়ক ও অসহনীয় घট্না হইবে। এই जুময়ে তাহাদের মধ্যে এক ভয়াবহ দুর্ডিক দেখ্যা দিবে। দুর্ভিক্ষের জ্ৰালায় তাহরা নিজ্রেদের ধনুকের চর্ম নির্মিত তার আঞেনে সেঁকিয়া খাইবে। তথন বৃক্ষ হইতে জনৈক ঘোষক তিনবার ঘোষণা করিবে, লোক সকন! তোমাদের নিকট (আল্লাহ়) সাহায্য আপমণ করিয়াছে। মুসলমানগণ পরপ্পর বলাবনি করিবে, ইহা নিচ্ঠই কোন শান্ত ও তৃণ্ত মানুষ্যের কন্ঠ। ফজরের নামায়ের সময়ে হযরত ঈসা ইবৃন มরিয়ম (অ) অবতীণ হইবেন। মুসলমানদের নেত তাহাকে বলিবেন, হে ক্রহ্ধাহ! নামাো ইমামতি করুন। তিনি বলিবেন, এই উম্মতের একজন অনাজনের ইমাম হইবে। অনত্তর মুসনমানদের ইমাম নামােে ইমামতি করিবেন। নামাय সমাধির পর হযরত ঋসা (অা) তরবারি হત্চে দাজ্জালের নিকট গমণ করিবেন। দাজ্জাল তাহাকে দেথিয়া সীসার ন্যায় গলিয়া যাইতে थাকিবে। তিনি जাহার বক্ফ তরবারি বসাইয়া দিবেন। এইভাবে হযরত ঈসা (অা) দাজ্জানকে নিহত ও তাহার বাহিনীকে পরাজিত করিবেন। লেইদিন কোন ব্ষ্রুই তাহদ্রর কাহাকেও নিজের আড়ালে আাঝ্র দিবে না। এমনকি বৃক্ষ ডাকিয়া বলিবে, ‘ওহে মু'মিন! (আযার আড়ালে) এই একটি কাফির্র রহিয়াহে।' প্রত্র ডাকিয়া বলিরে, ওহে মু'মিন! এই একজন কাফির।

হাদীসটি উপরোক্ত সনদদ ইমাম জাহমদ ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।
ইব্ন মাজাহ (র).......হযরত আবূ উমামা আন-বাহিনী (রা) হইতে তাঁহার ‘সুনান’ সংক্ননে বর্ণনা করিয়াছেন বে, অবূ উমামা আল-বাহিনী (রা) বনেন ঃ এক্দা নবী করীম (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্থুত করিলেন। ঢাঁহার বক্তৃणার অধিকাংশাই দাজ্জাল ও দাজ্জাল হইতে সতর্কীকরণ সশ্পর্কিত ছিল। তিনি যাহা বলিলেন, উহার কতকাংশ এই ঃ আল্মাহ ত'আলা কর্ত্থক দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির প্রথম হইতে উহার ধ্ষংস পর্যষ্ত সময়্যের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা ও
 উম্মতকে দাজ্জালের বিক্রুদ্ধ্ সত্ক্ করিয়াছেন। आমি সর্বশেষ নবী जার তোমরা সর্বশেষ উম্মত। দাজ্জাল নিংিচিত্রপপ তোমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইবে। আমার জীবদ্mশায়ই यদি লে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসনমানের অভিভাবক ইইয়া তাহার মুকাবিলা করিব। আর সে আমার মৃত্যর পর আবির্ভ্ত হইনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের অভিভাবক ইইতে হইবে।

আমার অনুপস্থিতিতে আল্মাহ প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানকে হিফাयত করুন। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এক স্থান হইতে আবির্ভূত হইবে। সে ডাইনে-বামে সর্বদিকে ঘুরিতে থাকিবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! ওহে লোক সকল! তোমরা সকলে স্বীয় ঈমানে দৃছ় ও অবিচল থাকিবে। আমি দাম্জালের এইর্রপ কতঙ্গলি চিছ্ তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি যাহা আমার পূর্ববর্তী কোন নবী বর্ণনা করেন নাই। দাজ্জাল প্রথমে বলিবে, আমি নবী। অথচ আমার পর কোনো নবী আসিবে না। সে আর বলিবে, আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু । বস্তুত মৃত্যুর পৃর্বে তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভূকে দেখিতে পাইবে না। তাহার এক চক্কু অন্ধ হইবে; অথচ তোমাদের মমান প্রতিপালক প্রভু এক চক্ষুবিশিষ্ট নহেন। দাজ্জালের নলাটে লিখিত থাক্বিবে ‘কাফির’। শিক্ষিত-অশিকিত প্রতেক মু’মিনই উহা পড়িতে পারিবে। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, তাহার সহিত একটা বেহেশত ও একটা দোযখ থাকিবে। তাহার জাহান্নাম প্রকৃতপক্ষে জান্নাত এবং তাহার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম হইবে। যাহাকে সে স্বীয় দোযখে নিক্ষেপ করিবে, সে ব্যক্তি যেন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চায় এবং সৃরা কাহ্ফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। ইহা করিলে দাজ্জালের দোযখ লে ব্যক্তির নিকট সেভাবে ঠালা ও শান্তিপ্রদ ইইয়া যাইবে যেভাবে আগুন হযরত ইবরাহীমি (আ)-এর নিকট ঠাণ্ড ও শান্তিপ্রদ হইয়া গিয়াছিল। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, কোনো গ্রাম্য লোককে বলিবে, যদি আমি তোমার মৃত মাতা-পিতাকে পুনর্জীবিত করিয়া দেই, তবে কি তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার প্রতিপালক প্রভু ? লোকটি বলিবে, হ্যাঁ! আমি এইর্রপ সাক্ষ দিব। অতঃপর শয়তান উক্ত লোকটির মাতা ও পিতার রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাহারা বলিবে, ওহে বৎস! তাঁহাকে মানিয়া লও। তিনি তোমার প্রতিপালক প্রভু। দাজ্জালের একটা ফিত্না এই হইবে যে, সে একটা লোকের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইইয়া তাহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া দুই থণ করিয়া ফেলিবে। অতঃপর লোকদিগকে বলিবে, আমার এই বান্দাটির কার্য ও আচরণ তোমরা দেখ। আমি ইহাকে এখনই পুনর্জীবিত করিব। এতদসত্ব্রেও সে দাবি করিবে যে, আমি ভিন্ন তাহার অন্য কোনো প্রতিপালক প্রভু রহিয়াছে। তৎপর আল্নাহ তা‘আলা উক্ত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিবেন। পাপিষ্ঠ দাজ্জাল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, কে তোমার প্রতিপালক প্রভু ? লোকটা বলিবে, আমার প্রতিপালক প্রভু হইতেছেন আল্লাহ্ আর তুমি হইতেছ আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল। আল্মাহৃর কসম! আমি আজ তোমাকে যতট্রুকু চিনিতে পারিয়াছি, ইতিপূর্বে আর কখনো ততট্রুকু চিনিতে পারি নাই।

আবুল হাসান তানাফিসী (র)......হयরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) অতঃপর বলিলেন ঃ উপরোক্ত ব্যক্তি জান্নাতে আমার উম্মতের মধ্যে অধিকতম মর্যাদাবান হইবে। রাবী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আল্লহ্র কসম! হযরত উমর (রা)-কেই আমরা তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অনুর্দপ ব্যক্তি মনে করিয়াছি।

সাহাবী হयরত আবূ উমামা আল-বাহিনী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অবশিষ্টাংশ হইতেছে এই : নবী করীম (সা) আরো বলিলেন : দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে এই যে, সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে। আকাশ তাহার আদেশ মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে পৃথিবীকে উদ্ডিদ ও ফসল উৎপাদন করিতে আদেশ করিবে, আর পৃথিবী তাহার

কাছীর—৩/88

আদূশে উড্ডিদ ও ফ্সন উৎপাদন করিবে। দাজ্জালের একটি ফিতনা ইইবে এই শে, কোনো গোত্র তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতাখ্যান করিলে তাহাদের সকন গৃহপালিত পঞ ধ্কংস হইয়া यাইবে। দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে লে, কোনো গোడ্রের লোকেরা তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিলে সে আকাশ<ে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদ্দশ করিচে আর আকাশ जাহার আদ্দে মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে পৃথিবীকে উজ্ডিদ ও ফসল উৎপাদন করিতে আদেশ করিবে, आর পৃথিবী তাহার আদেশ্ উড্ডিদ ও ফসল উৎপাদন করিবে। তাহাদের গৃহপালিত

 উহারা কখনো এইক্পপ ছিন না। দাজ্জালের একটি ফিতনা এই হইবে বে, লে পৃথিবীর সর্ব্র বিচ্রণ কর্রিবে এবং পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনা ভিন্ন সমুদয় পৃথিবী সে অধিকার করিয়া নইবে। পবিত্র মক্মা ও পবিব্র মদীনার বে পথ দিয়াই সে প্রবেশ করিতে চেষ্tা করিবে, লে পধেই ๔েরেশতাগণ সুতীক্ন তরবারি দ্বারা তাহাক্ প্রতিহত করিবে। जতঃপর সে সাবখা সীমান্তে অবস্থিত ‘আय-यরীবুল আহ্যার’ নামক স্शুনে আগমণ করিবে। এই সম<্য পবিত্র মদীনায় তিনটি ভূমিকম্প সংধটিত হইবে। ইহাতে সকল সুনাফিক নর-নারী উহা হইতে বাহির হইয়া নিয়া দাজ্জালের সহিত মিলিত হইবে। লৌইকার্রের হাপর ব্রেপপ লোহাকে মরিচামুক্ত করিয়া দেয়, লেইর্পপ মদীনা তথন অপবিত্র আা্যা হইতে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র কর্রিয়া কেনিবে। এই যুগ্ি ‘নাজাতের মুগ’ নামে জরিহিত হইতে।

হযরত উচ্ম শর্রীক বিন্তত আবুন আকর বनিলেন, হে আল্লাহ্র রাসৃন! আরবের
 তাহাদের অধিকাংশ তখন বায়তূন মুকাদাসে অবস্থান কর্রিবে। তাহাদের ইমাম একজন নেককার বנক্তি হইবেন। একদা তাহাদর ইমাম ফজরের নামাय আদায় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে
 ইমাম তাহাকে দেথিয়া পশ্চাতে চলিয়া আসিবেবেন হ इযরত ঈসা (অা) সম্মুথে জাপ্পসর হইয়া তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া (সম্নেহে) বলিবেন, আপনিই সম্মুখে অথসর হইয়া নামাম্ ইমামতি কর্কন। কারণ আপনারই ইমামতে নামাय আদাভ্যের উদ্দেশ্যে ইকামত বলা হইয়াছে। তাহদের ইমাম নামাভ্যে ইমামি করিবেন। নামাय লেষ হইবার পর হযরত ঈসা (অা) বলিবেন, তোমরা দরজা খোল। দরজজা খোলা হইবে। দেখা যাইবে, উशার বিপরীতদিকে দাজ্জাল অবস্शান করিত্ছে। তাহার সহিত সত্তর হাজার ইয়াহূদী রহহয়াছে। তাহাদ্রর প্তেকের নিকট তরনারি ও তাজ রহহ়য়াছে। হযরত ঈসা (আা) দাজ্জানের দিকে তাকাইতেই সে গলিয়া যাইতে থাকিবে,
 जাহাকে বলিবেন, ঢোমাকে জামি নিচ্যইই একটি আঘাত করিন। উश্ হইতে ঢুমি কিদুতেই রেহাই পাইবে না। তিনি পূর্বদিকে অবস্থিত ‘লুদ’ পান্ত তাহাকে পাকড়াও কর্রিয়া হত্যা করিবেন। এভাবে আল্লাহ ত'অানা ইয়াহূhীদিগকে পরাজিত করিবেন। প্রস্তর, বৃक, প্রাচীর,
 সেইদিন সেইఆলিকে ভাবা দিরেন। উহারা ডাক্কিয়া বলিবে, ওহে আল্লাহ্র মুসলিম বান্দাণণ! এই

একজন ইয়াহূদী। আইস, উহাকে হত্যা করো। তবে বাবলা বৃক্ষ তাহাদের বৃক্ষ। উহা মুখ খুলিবে না।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থান চল্লিশ বৎসর স্থায়ী ইইবে। বৎসর তখন অর্ধ বৎসর, এমনকি মাসের সমান এবং মাস তখন সপ্তাহের সমান হইবে। তাহার শেষ দিনণ্খলি অগ্নিস্ষুলিগ্গের ন্যায় ক্ষুত্র হইবে। সকালবেলায় কেহ শহরের একপ্রান্ত হইতে রওয়ানা হইলে উহার অন্য প্রান্তে তাহার পৌছিতে সঞ্ধ্যা হইয়া যাইবে। নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর নবী! এত ক্ষুদ্র দিনে আমরা কির্পপ নামাय আদায় করিব ? তিনি বলিলেন, এখনকার লম্বাদিনে যেক্সপ নামাযের সময় নির্ণয় করিয়া উহা আদায় করিয়া থাকো, তখন সেইর্পপে উহা আদায় করিবে।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ন্যায়ানুপ বিচারক ও ন্যায়ানুসারী ইমাম হইবেন। তিনি ক্রুশ ভাপ্পিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করিবেন। প্রাূূর্যের কারণে সদকা পর্যন্ত অনাদায়ী রহিয়া যাইবে। একটা ছাগল বা উটের জন্যে আজিকার ন্যায় কঠোর পরিশ্রম করা হইবে না। ঈর্ষা ও শক্রুতা মানুষের মধ্যে হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। বিষধর প্রাণীর বিষ উহার কার্যক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। শিশ্ৰণ সাপের মুখে আংখুল রাখিবে, কিন্তু উহারা তাহাদের কোনো ক্ষতি করিবে না । বালকগণ সিংহকে তাড়াইয়া বেড়াইবে; কিন্তু উহা তাহাদের কোন ক্ষতি করিবে না। ছাগপালের মধ্যে প্রহরী কুকুরের ন্যায় নেকড়ে বাঘ অবস্থান করিবে। পৃথিবী শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে যেমন পরিপূর্ণ হয় পানিতে পানপাত্র। পৃথিবীতে তখন একটি মাত্র কালেমাই থাকিবে ইবাদত করিবে না। যুদ্ধ-বিহ্থহ বন্ধ হইয়া যাইবে। কুরাইশ উহার হ্ত রাজ্য কাড়িয়া লইবে। পৃথিবী উহার কারণে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইৰে। উহাতে হযরত আদম (আ)-এর যুগের ফসলের ন্যায় ফসন উৎপন্ন হইবে। মাত্র একছড়া আংఅ্ভর বা একটি ডালিম মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। একটি বলদ গরুু মূল্য অনেক বেশি আর একটা ঘোড়ার মূল্য মাত্র কয়েকটি দিরহাম হইবে।

জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ হে আল্পাহর রাসূল! কোন্ কারণে ঘোড়ার মূল্য কমিয়া যাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তখন হইতে আর কখনো যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহৃত হইবে না। জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ কোন্ কারণে বলদ গরুর মূল্য বাড়িয়া যাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তথন সমুদয় পৃথিবী চাষাবাদের আওতায় আসিবে।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন : দাজ্জালের আবির্ভাবের পৃর্বে তিনটি দুর্ভিক্ষের বৎসর আসিবে। উহাতে মানুষকে দুঃসহ অনাহার ও অনশন ভোগ করিতে হইবে। প্রথম বৎসর আল্মাহর আদেশে আকাশ এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী এক-তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। দ্বিতীয় বৎসর আল্মাহ্র আদেশে আকাশ দুই-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী দুই-তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। তৃতীয় বৎসর আল্নাহর আদেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ সম্পূর্ণর্দপে বন্ধ করিয়া দিবে। উহা হইতে এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে না। সেই বৎসর আল্লাহ্র আদেশে পৃথিবী শস্যাদির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া

দিবে। উহা হইতে কোনো সবুজ উদ্ডিদই উৎপন্ন ইইবে না। ফলে আল্লাহ যে (স্বল্প সংখ্যক) পশ্কে (জীবিত রাখিতে) চাহিবেন, তাহা ব্যতীত সকল তৃণভোজী পশ্ই ধ্ণংস হইয়া যাইবে। জনৈক সাহাবী জ্জ্ঞাসা করিলেন, সেই সময়ে লোকে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহালীল, তাকবীর, তাসবীহ ও তাহমীদ -এর সাহায্যে মননুষ জীবন ধারণ করিব। উহারাই তাহাদের জন্যে খাদ্যের কাজ করিবে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবদুর রহ्মান আল-মুহারিবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান আল-মুহারিবী বলেন : মকতবের বালক- বালিকাদিগকে লিখিতর্ণপে উপরোক্ত হাদীস শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা গৃইীত হওয়া উচিত। অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্য উপরোল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদ̆ বর্ণিত হয় নাই। তবে কোন কোন হাদীস দ্বারা উহার অংশবিশেষ সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে অনুরূপ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হইতেছে :

ইমাম মুসলিম (র) .......হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশয়ই তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। নিশয়ই তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এমন কি প্রস্তর তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিবে ওহে মুসলিম! এই স্থানে এই একজন ইয়াহূদী রহিয়াছে। এদিকে আসিয়া উহাকে হত্যা করো।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে নিশয়ই মুসলমানগণ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তাহারা আত্মরক্ষার্থে প্রস্তর ও বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নইবে। কিন্তু প্রস্তর ও বৃক্ষ ডাকিয়া বলিবে ওহে মুসলিম! ওহে আল্মাহ্র বান্দা! আমার আড়ালে একজন ইয়াহূদী রহিয়াছে। এদিকে আসিয়া ইহাকে হত্যা কর। তবে বাবলা বৃক্ষ উহা মুসলমানদিগকে বলিয়া দিবে না। কারণ উহা ইয়াহূদীদের বৃক্ষ।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত নাওআস ইব্ন সামআন আল-কিলাবী (রা) হইতে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত নাওআস ইব্ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হयরত নাওয়াস ইব্ন সামআন (রা) বলেন ঃ একদা সকালবেলায় নবী করীম (সা) দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি উহার বর্ণনায় স্বীয় কন্ঠস্বর কখনো নীমू এবং কখনো উদূ করিলেন। নবী করীম (সা)-এর বর্ণনায় আমাদের মনে হইল, দাজ্জাল মদীনার খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছে। বিকালবেলায় আমরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের মুখমণলে উদ্বেগের ছাপ দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে ? আমরা আরয করিলাম, হে আল্মাহর রাসূল! সকালবেলায় আপনি দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আপনার কণ্ঠস্বর কখনো নীমূ এবং কখনো উঁদू হইতে গনিয়াছি। আপনার বর্ণনায় আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে, দাজ্জাল মদীনার খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছে। তিনি বলিলেন, দাজ্জাল অপেক্ষা अধিকতর ভীতিকর বস্তু তোমাদের জন্য আর কি রহিয়াছে? আমার জীবদ্দশায় দাজ্জাল তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে আমিই তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাকে প্রতিহত করিব। আর

[^4]আমার অনুপস্থিত্তিতে সেে তোমাদের মধ্যে আবির্তূত হইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের অভিভাবক হইয়া তাহার আক্রমণ প্রতিহত করে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ ভেন প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক তথা রক্ষণাবেক্ষণকারী হইয়া তাহার প্রতি দাজ্জালের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। দাজ্জাল হইবে যুবক। তাহার কেশ স্রস্ব ও কুঞ্চিত হইবে। তাহার চক্ষু সফ্ফীত হইবে। তাহাকে ‘আবদুল উयया ইব্ন কুতন’ সদৃশ বলা যায়। তোমাদের মধ্য হইতে কাহারো জীবদ্দশায় দাজ্জাল আবির্ভূত হইলে সে যেন তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে সূরা কাহফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ পাঠ করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আবির্ভূত হইইে। সে ডাইনে ও বামে সর্বদিকে গমনাগমন করিবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিও। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : পৃথিবীতে!’েে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে। তাহার সময়ের একদিন এক বৎসরের সমান, আরেকদিন এক মাসের সমান, আরেকদিন এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের এই দিনগুলির সমান দীর্ঘ হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাজ্জালের সময়ের যে দিনটি এক বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে, সেই দিনটিতে কি একদিনের নামাय আমাদের জন্যে যথেষ্ট হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন, না; সেইদিনের নামাযের ওয়াক্তসমূহ তোমরা আন্দায করিয়া নির্ধারণ করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসৃল! পৃথিবীতে দাজ্জালের গতি কিক্দপ হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন, পৃথিবীত তাহার গতি বাত্যাতাড়িত মেঘের গতির ন্যায় (অত্যন্ত দ্রুত) হইবে। নবী করীম (সা) আরো বলিলেন, দাজ্জাল একদল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহান জানাইবে। তাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ইহাতে সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে। আকাশ তাহার আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। আর সে পৃথিবীকে শস্যাদি উৎপন্ন করিতে আদেশ করিবে। পৃথিবী তাহার আদেশে শস্যাদি উৎপন্ন করিবে। তাহাদের গৃহপালিত পঙ্ডসমূহ રৃষ্টপুষ্ট, উঁদू ও লম্বা ইইবে। তাহাদের দুগ্ধবতী গৃহপালিত প্টসমূহের ওলান দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইতিপৃর্বে উহারা কথনো এইর্রপ হ্ষষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী ছিল না। দাজ্জাল আরেকদল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহবান জানাইবে। তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। সে তাহাদের নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। অনত্তর তাহাদের উপর দুর্ডিক্ষ নামিয়া আসিবে। তাহদের ধন-সম্পদ ধ্ণংসপ্রাপ্ত হইবে এবং ঢাহারা দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইবে। দাজ্জাল অনুর্বর ও বন্ধ্যা ভূখন্ডের নিকট গমন করিয়া উহাকে আদেশ করিবে, তোমার গর্ভন্থ খনিজ সম্পদরাজি বাহির করিয়া দাও। তাহার আদেশে পৃথিবীর অভ্যন্তরন্থ খনিজ সম্পদরাজি মৌমাছির ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে। দাজ্জাল একটা উচ্ছল তরুণকে তরবারি দ্বারা দ্ধিখড্ডিত করিয়া দুইটি খগ্তকে পরস্পর হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের সম দুরত্বে রাখিয়া দিবে। অতঃপর সে তাহাকে ডাক দিবে। অনন্তর যুবকটি জীবিত হইয়া আনন্দপূর্ণ ও হাস্যোজ্জ্ণ মুখে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। দাজ্জালের কার্যকলাপ চলিতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ ত'‘লা হযযতত মাসীহ ইব্ন মরিয়ম (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় হাত রাখিয়া দামেশকের পূর্বদিকে অবস্থিত তভ্রবর্ণ

মিনারের সন্নিকটে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁার পরিধানে তখন দুইখল্ড চাদর থাকিবে। তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করিলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পতিত হইবে। আবার উহা উন্নত করিলে উহা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় বারিবিন্দু বহিয়া পড়িবে। তাঁহার নিশ্বাস কোনো কাফিরের গায়ে লাগিলে সে মরিয়া যাইবে। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি পৌছিবে, ততদূর তাঁহার নিষ্ধাস পৌছিবে। তিনি দাজ্জালের পপ্চাদ্ধাবন করিয়া ‘লুদ’ নামক স্থানের উপকণ্ঠে তাহাকে ধরিয়া হত্যা করিবেন। অতঃপর তিনি দাজ্জালের ফিতনা হইতে আল্লাহ কর্তৃক রক্ষিত একদন লোকের নিকট আগমন করিয়া (সম্নেহে) তাহাদের চোথে-মুখে হাত বুলাইবেন এবং জান্নাতে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার সুসংবাদ তাহাদিগকে ওনাইবেন।

এই সময়ে আল্নাহ তাআলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইবেন, আমি আমার এইর্রপ কতঋলি বান্দাকে আবির্ভূত করিয়াছি -যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অতএব তুমি আমার (মু’মিন) বান্দাদিগকে সক্গে লইয়া তূর পর্বতে আা্রয় গ্রহণ করো। আল্লাহ তখন ইয়াজূজ মাজূজকে প্রেরণ করিবেন। আর তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের প্রথম দল তিব্রিয়া সাগরের উপর দিয়া পথ অত্ক্রেম করিবে। তাহারা উহার সমুদয় পানিপান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের শেষ দল উক্ত স্থান দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে বলিবে, এককালে এইখানে পানি ছিল।

আল্নাহ্র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় চরম খাদ্যাভাবের মধ্যে দিন কাটাইতে থাকিবেন। আজিকার দিনে একশতটা দীনার তোমাদের নিকট যতট্রু মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে, একটা গরুর কল্না তখন তাহাদের নিকট তদপপক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙীগণ আল্লাহৃর নিকট কাকুতি মিনতি সহকারে দু‘আ করিবেন। ইহাতে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজূজ মাজূজের প্রতি মহামারী আকারে গলগণ রোগ প্রেরণ করিবোন। উহাতে তাহারা একসঙ্গে ধ্ণংস হইইয়া যাইবে। তাহাদের সকলের মৃত্যু যেন মাত্র একটা লোকের মৃত্যু। অতঃপর আল্লাহ্রু নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ স্থান হইতে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিবেন। তাহারা আসিয়া দেথিবেন ইয়াজূজ মাজূজের লাশে পৃথিবী পরিপৃর্ণ এবং উহাদের দুর্গক্ধে পৃথিবীর বাতাস দুর্গধ্ধময় হইয়া গিয়াছে। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিবেন। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াজূজ মাজূজের লাশণুলির নিকট উটের গলার ন্যায় এক প্রকারের পাখি পাঠাইবেন। উহারা তাহাদের লাশখলিকে উঠাইয়া লইয়া আল্লাহ যেখানে চাহিবেন, সেখানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর আল্লাহ তাআলা ব্যাপক ও প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী ধৌত করত উহাকে আয়নার ন্যায় পরিষ্ষার করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে আদেশ করিবেন, তোমার বক্ষে অবস্থিত ফল ও শস্যাদি বাহির করিয়া দাও এবং তোমার বৃক্ষের বরকত ফিরাইয়া দাও। এই যুগে একটা ডালিমের মাত্র একাংশ একদল লোককে তৃণ্ড করিবে। মানুষ রৌদ্র হইতে উহার খোসার ছায়ায় আশ্রয় লইয়া ক্লান্তি দূর করিবে। আল্লাহ তা‘আলা গৃহপালিত পশ্পালের মধ্যে বরকত দান করিবেন। একটামাত্র উষ্ধ্রীর দুঙ্ধ একদল লোকের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় একদা আল্লাহ তাআলা এক প্রকারের সুখকর বাতাস পাঠাইবেন। উহা প্রত্যেক মু’মিনের বগলের নিম্ন দিয়া বহিয়া যাইবে। উহা দ্বারা আল্লাহ

তাহাদের রূহ উঠাইয়া লইবেন। অতঃপর পৃথ্থিবীত নিকৃষ্টতম আ丬্মার মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে।
 কিয়ামত घটিবে। ইমাম आহ্মদ এবং সুনান সংকনকণণও উপরোক্ত হাদীস উপরোब্gিথিত রাবী आবদুর রহ্মান ইব্ন ইয়াयীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে উপরোত্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 'সূরা आব্ব্যো'র অন্তর্গত-

-এই आয়াচ্র ব্যাখ্যায় ইমাম আহ্মদের সনদেও উপর্রেক্ত হাদীস উন্নেখ করিব।
ইমাম মুসनिম (র) ......ইয়াক্ব ইবৃন আসিম ইবৃন উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুল্গাহ ইব্ন আমরের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি வে হাদীসটি বর্ণনা কর্যিয়া থাকেন, উহার डিত্তি কি ? আপনি বর্ণনা করিয়া থাকেন, जমুক

 কাহারো নিকট হাদীস বর্ণনা করিব না। आামি ঢে ৫্যু ইহাই বর্ণনা কর্রিয়াছি, जদূর অবিষ্যতে
 আর এই এই घট্না घটিবে। অতঃপ্র হযরত আবদুল্बाई ইবৃন আমর (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উপ্মতের মষ্ব্য দাজ্জান আবির্ভূত হইবে। লে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস অथবা চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্शুন করিবে। এই সময়ে আল্gাহ ত'জালা হयরত ঈসা (অা)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি ‘উরওয়া ইব্ন মাসউদ’-এর সদৃশ হইব্রে। তিনি দাজ্জালের পচ্ৰাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে বিনাশ করির্রেন। অতঃপর লোকেরা সাত বৎসর মহাশাত্তিতে বাস করিবে। তখন পরশ্পর শত্র দুইটি লোককেও পাওয়া যাইবে না। তৎপর সিরিয়ার দিক হইঢে আল্লাহ অ'আলা শীতল বাযু প্রবাহিত করিলেন। যাহাদের হৃদয়ে সামানাতম পবিত্রত বা ঈমান রरহিয়াহ, তাহাদের সকলেই উক্ত বাযুর প্রতাবে মরিয়া যাইবে। কোন ব্যক্তি পর্বত শহায় প্ররেশ করিলে সেও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে না। অতঃপর পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম আা্মার মানুম বাঁচিয়া থাকিবে। जাহাদর গতি পাখির গতির ন্যায় দ্রতত এবং তাহাদের বুদ্ধি হিি্র পষ্র বুদ্ধির
 কোনর্রপ ঘৃণা বর্ত্যান থাকিবে।

এक সময়ে শয়তান মানুষ্রর ক্রপ ধারণ করত তাহদের নিকট আসিয়া বলিবে, ঢেমরা কি
 করিতে বলিতেছ ? ইহাতে সে তাহাদিগকে প্রতিমা পৃজা করিতে পরামর্শ দিবে। তাহারা উহাতে
 তাহারা প্রার্র্বের মধ্যে জীবন যাপন করিবে। পৃথিবীতে অই অবস্থা চলিতে থাকাকালে শিজায় ফুককার পড়িবে। শিপায় ফুৎকারের শব্র শ্রবণণ প্রত্যেকে ভীত-সন্ত্র হইয়া চীৎকার করিয়া বनिয়া উঠিবে, হায় হায়! কী হইল! শিশ্গ ফুঁকিবার প্রাকালে একটি লোক স্বীয় উটের পানিপান

করিবার হাউয মেরামত করিবার কার্বে রত থাকিবে। সেই সর্বপ্রথম উহার শব্দ গুনিতে পাইবে। শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দে সকল লোক বেহুশশ ইইয়া পড়িবে। সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলাা শিশিরের ন্যায় অথবা ছায়ার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহাতে মানুষের দেছ মাটির মধ্য হইতে গজাইয়া উঠিবে। তৎপর শিঙায় দ্বিতীয় ফুৎকার পড়িবে। উহার ফলে মনুম দণায়মান হইয়া তাকাইয়া রহিবে। অতঃপর অদেশ হইবে, ওহে লোকসকল ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট চলো। অথবা বলা হইবে, তাহাদিগকে থামাও; নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ইইবে। তৎপর আল্লাহর তরফ হতে ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হইবে, দোযখের জন্যে নির্ধারিত অংশ পৃথক করিয়া ফেল। ফেরেশতাগণ আরয করিবেন- কতজনের মধ্য হইতে কতজনকে পৃথক করিব ? আল্লাহর তরফ হইতে আদেশ হইবে, প্রতি এক হাযারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বইজনকে দোযivের জন্যে পৃথক করিয়া एেল। সেইদিনের ভয়াবহতা শিঙ্কেকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে। সেইদিন মহা বিপদের দিন।

উপরোল্লিখিত সনদ ব্যতীত অন্য সনদেও ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোল্নিখিত রাবী ত্বা হইতে বর্ণনা করিিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... इयরত মুজাম্যা ইব্ন জারিয়া ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) ‘লুদ’-এর উপকণ্ধে অথবা ‘লুদ’-এর কাছাকাছি দুরাজ্মা দাজ্জালকে বধ করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত সনদ ভিন্ন নিম্নের সনদেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উপরোল্নিখিত রাবী যুহরী ইইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) ‘লুদ’-এর উপকন্ঠে দাজ্জালকে বধ করিবেন।

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোল্ধিখিত রাবী লায়েস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীস হাসান-সহীহ পর্যার্যের। তিনি আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন, নাফি’ ইব্ন উয়ায়না, আবূ বারया বা হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ, আবূ হুরায়রা, কায়সান, উসমান ইব্ন আবুল আস, জাবির, আবূ উমামা, ইব্ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, সামুরা ইব্ন জুনদুব, নাওআস ইব্ন সামআন, আমর ইব্ন আওফ এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান রাযিয়াল্পাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী হইতে এতদ্বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত মন্তব্যের তৎপর্য এই যে, উপরোল্লিখিত সাহাবীগণ হইতে দাজ্জালের আবির্তাব ও হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) কর্ত্ক দাজ্জাল বধ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) কর্তৃক দাজ্জাল বধ সম্পর্কিত নহে; বরং ওধু দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর। উহার সংখ্যা অগণিত। উহার বিপুল অংশ সহীহ সংকলন বা মুসনাদ সংকননে স্থানপ্রাপ্ত অথবা হাসান শ্রেণীভুক্ত কিংবা প্রায় অনুরূপ পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) ......হयরত হহযায়ফা ইব্ন উসায়দ গিফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাত হইতে আমাদের নিকট আগমণ করিলেন।

আমরা তখন কিয়ামতের বিয়্ আলোbনা করিত্তছিনাম। তিনি বলিলেন, দশটা নিদর্শন দৃষ্ট না
 হఆয়া; ৩. ‘দাব্বাতুল আরূদ’-এর আবির্ভাব; ৪. ইয়াজূজ মাজূজের आবির্ভাব; ৫. হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (অ)-এর जবতরণ; ৮. দাজ্জালের आবির্তাব; ৭. ৮. ও৯. তিनঢি ভূমি ধস। একটি পূর্বদিকে; একটি পপ্চিমদিকে এবং একটি আরব উপদীপে সং্ঘটিত হইবে; ১০. এডেন হইতে একটি অগ্নিধ্রবাহ সৃষ্টি। উহা মনুষবে ধাওয়া কর্রিয়া একস্থানে সমবেত কর্রিবে এবং তাহারা ব্যোন রাত্রি যাপন কর্রিবে, উক্তু অগ্নি সেখানে তাহাদ্রের সহিচ র্রাত্রি যাপন করিবে। তাহারা বেখানে দ্মীপ্রহর কাটাইবে, উহা সেथানে তাহাদের সহিত দ্রিপ্রহর কাটইবে।

ইমাম মুসনিম ও সুনান সংক্কণণ উপর্রোত্ত হাদীস উপরোল্ধিথিত রাবী ফুরাত হইতে বর্ণना করিয়াছেন। ইমাম মুসনিম (র)......হयায়ফা ইবৃন উসায়দ গিফারী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস সাহাবীর উক্তি (حديث موقوف) হিসাবেও বর্ণনা কন্রিয়াছেন। আল্gাহইই সর্বশ্শেষ্ঠ खानी।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সনদদ নবী করীম (সা) হইইতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের সনদের সংখ্যা এত অধিক বে, উহার কারণ হাদীসটট মুতওয়াতির হাদীলের ๔্রেণীডুক্ত হইয়া গিয়াছহ। উক্ত হাদীসসমূহ হযরত আবূ হরায়া, হযরত ইব্ন মাসউদ, হয়তত উসমান ইবৃন জবুল আস, হযরত জাবূ উমামা, হযরুত নাওআস ইব্ন সাম্আন, আবদদ্নাহ
 इুयाয়ফ ইবৃন উসায়দ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মাধ্যমে নবী কনীীম (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।
 বর্ণিত রহহিয়াছে বে, তিনি ফজরের নামাব্যে ইকামতের সমর্যে সিরিয়ার দাম্মশক শহরের পৃর্বাঞ্চনীয় এক মসজ্রিদের মিনার্র অবতীর্ণ হইবেন।

সাতশত একচল্লিশ হিজ্রীীতে ‘জামেউল উমাবী’ মসজিদের জন্যে শ্বেত পাথরের একটি মিনার নির্মিত হইয়াছে। উক্ত মিনার অভিশঙ খ্রিস্টানণণ কর্ত্থক সংখটিত অগ্নিকাঞ বিষ্স্ত একটি মিনার্রের পরিবর্তে নির্মিত হইয়াছে। অনেকের দৃঢ় বিশ্ধাস, উক্ত মিনারেইই অবতীর্ণ ইইয়া হযরতত ঋসা (অা) শূকর বধ করিবেন, ক্রু ভাপ্পিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং ইসলাম ভ্ন্ন অন্য কোন দীন গহণ করিতে মানুষকে সুব্রো দিবেন না। বুথারী ও. মুসলিম কর্ত্থক বর্ণিত উপরে উল্gেฆিত হাদীলে উহাই বিবৃত হইয়াছে।

आলোচ आায়াতে নবী করীম (সা)-এর মাষ্যচে আল্লাহ ত'অালা মানুষকে সংবাদ দিতেছেন বে, কিয়ামতের পূর্বে হয়র ঈসা (অা)-এর আগমণণর পর তеসম্দীয় সকন সংশ্য-সন্দেহসহ কাফিরদ্রে ইসনাম বির্রেষী সর্বপ্রকারের দ্বিযা-অ্দ্দ্রের অবসান ঘটিবে এবং
 आা্লাহ ত'অানা বनিয়াছছন :
‘অার নিশয়ইই লে (ঈসা) কিয়ামত্তর নিপ্চিত এক বিষ্ঞী বটে !’ কেহ কেহ ‘ইলম’ শব্দের পরিবর্তে ‘আनাম’ পড়িয়াহেন। ज़র্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। কারণ তিনি দাজ্জালের आবির্ভাবের পর আবির্ভূত হইয়া তাহাক্ বধ করিবেন। बেমন সহীহ হাদীলে বর্ণিত রহিয়াছছ, আল্লাহ ত’আলা কোনো রোগই উহার ঔষধ ছাড়া সৃষ্টি করেন নাই। তেমনি Шাহারই সময়ে আল্নাহ ত'আলা ইয়াজূজ মাজূজ সশ্পদায়কে পাঠাইবেন এবং তাহারই দু'আার বরকতে জাল্লাহ তাহাদিগকে ঞ্মংস করিয়া দিবেন। ইয়াজূজ মাজূজের জাবির্ভাব সমক্ধে জাল্লাহ ত'আালা বনিয়াছেন :

‘বে পর্যন্ত না ইয়াজূজ মাজূজের পথ উনুক্ত হ’বে এবং উহারা প্রতিটি উচ্চভূমি হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। তখন অমোঘ প্রতিশ্রুতির বিষয়টি (কিয়ামত) আসন্ন হইয়াছে। উহা আসিয়া গেলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। উহারা বলিবে, হায়, দুর্তা্য আমাদের! আমার তো এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম; বরং আমরা সীমা লংঘনকারীই ছিলাম।'

## হযরত ঈসা (আা)-এর দৈহিক পরিচয়

হযরত আবূ হরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইতিপৃর্বে উল্নেখিত হইয়াছে ঃ তোমরা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া লইবে। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ, কৃশ এবং গাত্রবর্ণ গৌর হইবে। তাঁহার গায়ে দুইখানা গের্তুয়া বস্ত্র ঞাকিবে। ঢাঁহার মন্তক বারিসিক্ত না থাকিলেও মনে হইবে, উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেতে।

হযরত নাওআস ইব্ন সামআন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় হাত রাখিয়া দুইপ্রস্ত বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরের পৃর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্বেত মিনারের উপর অবতীর্ণ হইবেন। তিনি স্বীয় মস্তক উন্নত করিলে উহা ইইতে বিন্দু বিন্দু পানি পতিত হইবে এবং তিনি উহা আনত করিলে উহা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় বারিবিন্দু গড়াইয়া পড়িবে। কোন কাফিরের উপর তাঁহার নিশ্বাস পতিত হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্य । যতদূর তাঁহার দৃষ্টি পৌছিবে, ততদূর তাঁহার নিশ্ধাস পৌছিবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) .......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মি‘রাজের রাব্রিতে আমি হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখিয়াছি। হযরত মূসা (আ)-এর ไৈহিক উচ্চতা মাঝারী এবং কেশরাজি কুঞ্চিত ছিল। শানুআ গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। হযরত ঈসা (অা)-এর দৈহিক উচ্চতা মাঝারী এবং তাঁহার গায়ের রং লাল। দেখিয়া মনে হয় যেন গোসল করিয়া আসিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত ঢাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে আমার অধিকতম মিল রহিয়াছে। (অসমাঞ্ত)

ইম. (সা) বनিয়াছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে আমি হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আা)-কে দর্শন করিয়াছি। হযরত ঈসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ লাল, তাঁহার কেশ ঢেউ তোলা এবং তাহার বক্ষ প্রশস্ত। হयরত মূসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ গৌর, তাঁহার দেহ হ্ষষ্টপুষ্ট এবং তাঁহার কেশদাম সরল। যাত গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) জনসমক্ষে দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা নিসিত যে, আল্লাহ তা'আলা একচক্মুবিশিষ্ট নহেন। জানিয়া রাখ, অভিশপ্ত দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হইবে। তাহার চক্কু উদ্গত আঙ্গুরের ন্যায় হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তাআআলা পবিত্র কাবার নিকট স্বপ্লে আমাকে অত্যন্ত সুশ্রী ও গৌরবর্ণ একটি পুরুষকে দেখাইলেন। ঢাঁহার বাবড়ী চুল দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কেশদাম ঢেউ তোলা। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছিল। দুইটি লোকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া তিনি পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ (আ)। অতঃপর তাঁহার পশ্চাতে কুঞ্চিত ও খর্ব কেশের অধিকারী একটি লোককে দেখিলাম। তাহার ডান চক্ষু অধ্ধ ছিল। ইব্ন কুতন-এর সহিত তাহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সে একটি লোকের স্কক্ধে হাত রাখিয়া পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকটি কে ? লোকেরা বলিল, এই লোকটি অভিশপ্ত দাজ্জাল। নাফে‘ হইতে উবায়দুল্নাহ প্রমুখ রাবীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......সালিমের পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালিমের পিতা বলেন ঃ না; আল্নাহর কসম! নবী করীম (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ লাল বলেন নাই। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ একদা আমি পবিত্র কাবা তাওআফ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, গ্গৌববর্ণ সরন কেশবিশিষ্ট একটি লোক দুইটি লোকের উপর ভর করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার মন্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)। অতঃপর আরেকটি বিপুল বপুর কুঞ্চিত কেশ ও লালবর্ণ ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ। তাহার চক্ষু উদ্গত আগুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি দাজ্জাল। 'ইব্ন কুতন’- এর সহিত তাহার অধিকতম সাদৃশ্য রহিয়াছ়।

যুহরী (র) বলিয়াছেন, ইব্ন কুতন খুযা‘আ গোত্রীয় একটি লোকের নাম। সে জাহিনী যুগে মারা যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে ইতিপূর্বে উল্নেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে অবতীর হইবার পর হযরত ঈসা (আ) এখানে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবেন। অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিবেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার নামাযে জানাযা আদায় করিবে।

পক্ষান্তরে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেথিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) পৃথিবীতে সাত বৎসর ज়বস্থান করিবেন। পরস্পর বিরোধী উপরোক্ত দুই হাদীসের মধ্যে এইর্পপে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে ঢাঁহার চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবার তাৎপর্য এই মে, আকাশে উত্তোলিত হইবার পূর্বে ও পরে মোট চল্মিশ বৎসর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। পক্মান্তরে পৃথিবীতে সাত বৎসর তাঁহার অবস্থান করিবার তাৎপর্য এই বে, পুনরাগমণের পর সাত বৎসর তিনি পৃথিবীতে অবস্গান করিবেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী তেত্রিশ বৎসর বয়সে হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত ইইয়াছ্ন। জান্নাতবাসীদের পরিচয়ে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে : জান্নাতবাসীগণের রূপ হযরত আদম (আ)-এর রূপের ন্যায় এবং বয়সের দিক দিয়া তাহাদের দৈহিক অবন্থা হযরত ঈসা (আ)-এর তেত্রিশ বৎসর বয়সের দৈহিক অবস্থার ন্যায় হইবে।

ইব্ন আসাকির (র) জনৈক বর্ণনাকারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একশত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত ইইয়াছেন। ইব্ন আসাকিরের উপরোক্ত বর্ণনা অধিকতর শক্তিশানী বর্ণনার বিরোধী, অসমর্থিত ও অগ্গহণযোগ্য। হাফিয আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির ঢাহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর পরিচয়পর্বে জনৈক পূর্বযুগীয় आলিম হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর হযরত ঈসা (আ) নবী করীম হযরত মুহান্মদ মুস্তফা (সা)-এর হুজরা শরীফে তাঁহার পার্ব্বে সমাধিস্থ হইবেন। আল্মাইই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।
 সাক্ষ প্রদান করিবেন।

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) তাহাদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন যে, তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে প্রেরিত রিসালাতের বাণী পৌছাইয়া দিয়াছেন এবং ঢাহার আল্লার বান্দা হইবার বিষয়টি তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন। এই প্রসজ্গে সূরা মায়িদার শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :






जর্থাৎ ‘আর যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্ন মরিয়মকে প্রশ্ন করিলেন- ঢুমি কি এই লোকদিগকে বলিয়াছে যে, আমাকে ও আমার মাতাকে প্রভু বানাও আল্নাহকে বাদ দিয়া ? সে বলিল, তুমি তো পবিত্র, মহান। যে কথা বলার অধিকার আমার নাই, তাহা আমি কি করিয়া বলিব ? यদি আমি বলিতাম, তাহা অবশ্যই তুমি জানিতে পাইতে। আমার মনের কথাও তুমি

জান, অথচ আমি তোমার অন্তরের কথা জানি না। নিচচয়ই তুমি অদৃশ্য সবকিছুই সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। আমি তো তাহাই বলিয়াছি যাহা আমাকে তুমি আদেশ করিয়াছ। তাহা এই যে, সেই আল্মাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপাল়ক প্রভু। আর আমি যত্দিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন তাহাদের কার্যকনাপের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আমাকে তুমি লোকান্তরিত করিয়াছ, তখন তো ঢুমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলে। আর ঢুমি তো সকল কিছ্নরই সাক্ষী রহিয়াছ।

#   

##  




১৬০. "ভালো ভালো यাহা ইয়াদূদীদের জন্য বৈধ ছিল, তাহা উহাদের জন্য অবৈষ কর্রিয়াহি তাহাদ্রে সীমা नৃঘनের জন্য এবং জাল্লাহর পণ্থ অনেক<ে বাধা দেওয়ার बन्य।"
১৬১. "এবং তাহাদের সুদ পহণণের জন্য, यদিও উহা তাহাদ্রে জন্য নিষিদ্ধ কয়া


 প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পৃর্বে যাহা অবঠীর্ণ করা হইয়াহ్, তাহাত্ত বিপ্ধাস কর্নে এবং যাহারা সানাত কাढ্যেম কর্র, याকাত দেয় এবং জাল্লাহ ও পরকানে বিশ্ধাস কর্রে, ঢাহাদিগকেই পুর্木ার দিব।"

जাফ্সীর ঃ আলোচ আয়াত্দয়ে আল্gাহ ত‘আলা বলিতেছেন ঃ ইয়াহূদীণণ কর্তৃক বিভিন্ন জযना পাপাচার দ্রার সীমানংঘন করিবার কনে আমি তাহাদর জন্যে কতিপয় পবিত্র ও হানাল ব্यू< হারাম করিয়া দিয়াছি।

ইবন জাবূ হাতিম (র).......আামর হইচে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইবৃন আব্বাস (রা)
 ঢাহাদের্র জন্যে হালান করা হইয়াছিন) পড়িয়াছেন।

আলোচ্য জায়াতে উল্gেথিত 'হারাম কর্নিয়া দিয়াছি’ বাক্যের দুইক্পপ তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্य এই বে, আাa্qাহ তাজালা পূর্ব হইতেই নিচ্চিত ছিলেন বে, তাহারা তাহাদের পতি

অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ও উহার বিধান বিকৃত এবং পরিবর্তিত করিয়া হালাল বস্ভুকে নিজ্রোই হারাম করিয়া লইবে এবং এইঅবে নিজেরা নিজেদের উপর অবাঙ্ছিত কঠোরতা
 ত'আালা ইয়াহূদীদদর জন্যে বে সকল বস্সু হালাল করিয়াছিলেন, উহাদের কোন-কোনটি তিনি তাহাদের সীমা নংষন্নে কারণে जওরাতে তাহাদের জন্যে হারাম করিয়া দেন। তাহাদের জন্যে প্রায় যাবতীয় খাদ্য হালাল थাকিবার বিষয় বর্ণনা প্রসক্সে অনাত্র অ'অালা বলিতেছেন :


‘তাওাত অবতীর্ণ হইযার পৃর্বে যাবতীয় খাদjই বনী ইসরাদ্লের জনো হানাল ছিন; তবে বে খাদ্য ইসরাঈন নিজ্রের জন্য পরিত্তাজ্য কর্রিয়া লইয়াছিন উহা ব্যতীত।

ঊপর্রাত্ত আয়াত সমধ্ধে ইতিপৃর্বেও আলোচনা কর্রিয়াছি। আায়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি বে, হযরত ইসরাঔল (ইয়াকূব) (অা) নিজেই উটের গোশত ও উহার দুষ পরিহার করিয়া চলিতেন। जতওাত অবতীর্ণ হইবার পৃর্বে উপর্রোত ব্যত্ত্র্ম্ম ছাড়া যাবতীয় খাদাই বনী ইসরাঈলের জন্যে হানান ছিন। তাওরাতে উপরোক্ত খদ্সসমূহের কোন-কোনটির হারামকরণ সম্ধ্ধে অনাত্র জাল্নাহ ত'জানা বনিচ্তেন্ন :

 চর্ধি ঢাহাদর জন্যে হারাম কর্রিয়াছি। তবে পৃচ্ঠে বা অত্র্রে অবস্থিত जথবা অস্থির সহিত মিলিত চর্বিকে ঢাহাদের জন্যে হারাম করি নাই। ঢহাদের অবাধ্যতার কারণণ ঢাহাদিগকে এই প্রতিফন দিয়াছি। जার জামি নিঃসন্nেহে সত্যবাদী।’

অর্থাৎ উপরোত্ত বস্ব্রসমূহ শুখু এই কারণণ তাহাদের জন্যে হানাম করিয়াছি বে, তাহারা আাল্লাহ ও তাহার রাসৃলের অবাধ্য ও বির্রছ্জাচারী ছিন।


অর্থাৎ बে সকল পবিত্র বস্থু পৃর্বে তাহাদ্রে জন্যে হালাল ছিল, উহাদের কতক তাহদের জন্যে আাম হারাম করিয়া দিয়াছি। কারণ তাহারা সত্যের অনুসরণ ইইতে নিজেরা বির্ত থাকিত এবং অপরকে বিরত র্রাiিি। আর ইহা তাহাদের পুরাতন স্বতাব। তাহাদের এই পুরাতন স্বভাবের দরুনইই তাহারা নবীদের সহিত শর্রুত করিয়াহে, একদল নবীকে হত্যা করিয়াছে এবং হযরত ঈসা (জা) ও হযরত মুহামদ মুস্তাফ (স)-কে প্রতাখ্যান কর্রিয়াছে।

 নারারার্পপ বাহনা, ছল-চাতুরী ও মিথ্যা यুক্তিন আাঝ্র লইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহারা অবৈฯ ও অन্যায় পন্থায় মনুম্যের ধন-সশ্পদ আய্মসাৎ কর্রিয়াঢে।

পরবর্তী আয়াতে আল্মাহ ত’আআাা বলিত্ছেন : তবে ইয়াহূদ̆দ̆র মধ্যে হইতে যাহারা जাv্মার পবিত্রতার পক্ষে উপকারীী পডীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, সালাত আদায়কারী, यাকাত প্রদানকারী, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্ধাসী, তোমার প্রি অবতীর্ধ কিতাব ও ঢোমার
 জন্নাত প্রদান করিব।

হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) বলিয়াছছন ৪ আলোচ্ আয়াত হযরুত আবদ্মুল্াহ ইব্ন সালাম, সালাবা ইব্ন সাঈ, আসাদ ইব্ন সাঈ ও আসাদ ইব্ন উবায়দ (রা) সষ্ণক্ধে অবতীর্ণ ইইয়াছে। ইয়াহূদীদদর মধ্য হইঢে ইঁহারা ইসলাম গহণ করেন এবং নবী করীী (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আা-কুর্ান্নে প্রতি ঈমান আনেন।

 রহিয়াছে। পকান্তরে ইমাম ইব্ন জারীর উল্নেখ করিয়াছেন বে, হ্যরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর
犭দ্ধ। কেহ কেহ মনে করেন, পাল্রুলিপির লেখকের ভুলের hহুন
 ঊপরোক্ত মন্তব্য কর্রিয়াছ্নে।

ব্যাকর্রণশাঞ্রবিদদদের মনে স্বডাবতই প্রশ্ন জাগে, আলোচ্য শদের পৃর্বে ও পরে সংযোজক অব্য় ঘারা বে সকন শদ্দকে উशার সহিত সং্যুক্ত কর্রা হইয়াছহ, উशাদ্র সহিত কর্ত্ণকারকের
 कि? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কোনো কোনো ব্যাকরণ বিশারদ বলিয়াছেন, প্রশংসাসূbক কোন উহ ক্রিয়ার কর্মকারক হিসাবে आলোচ্য শ্দটি কর্মকারকের বিতক্তি গ্রহণ করিয়াছছ। কুরজান মাজীchর নিস্নোऊ আয়াতে অনুব্রপ প্রয়োপ রহিয়াছছ:


তাহারা বলেন, আরবী ভাষায় উহার বহুল প্রচলন রহিয়াছ্।। নিস্নোদৃত কবিতাংশও অনুন্রপ প্রয়োগের একটি দৃষান্ত :

অর্থাৎ "আমার গোত্র ঋ্ষংস্স ইইত্ত পার্র না। শর্রুর মুকাবিলায় তাহারা সিংহহর ন্যায় সাহসী। ঢাহারা অধিক পরিমাণে মাসসাশী। তাহারা প্রতিট রণককক্রে উপস্থিত থাকে এবং ঢাহাদের ব্রীন চরিত্র পবি্র্র ও নিষ্পলুম।

এখান্


 গ্গহ কর্রিয়াহ।
位

 কারকের বিजंক্তি (اعراب الجر) গ্রহ কর্য়াছে।
 অধিকারী, মू’মিন, যাকাত প্রদানকারী ও আখিহ্রাতে বিশ্ধাসী ব্যক্গিগত তোমার প্রতি অবতীর্ণ किणাব, ঢোমার পৃর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও সানাত্র অপর্রিহার্যার প্রতি বিপ্ধাস রাথে।'
 জাথিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্লিগণ ঢোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, ঢোমার পৃর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও

 গহণ কর্রিবার কালে আমাদিগক্কে উক্ত শদদ্দ্য হইঢে 'সালাত আদায়কারীদদর সালাতের অপরিহার্যত’ এই তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম ইব̣ন জারীর (র) শেবোক্ত তাৎপর্যকেই (সালাত আদায়কারী ঝেরেশতা) সঠিক বলিয়া গহণ কর্রিয়াছছন। তবে শঝদ্ময় হইতে এইর্রপ


আয়াতে উল্লেথিত ‘যাকাত’ শদ্রের অর্থ মালের যাকাত, আা্ঘার যাকাত এনং মান ও আশ্মা উভয়ের যাকাত-এই ভ্রিবিধ হইত্ পারে।
 জান্নাত প্রদান করিব।





(170)

১৬৩. "তোমার নিকট ওহী প্রেরণ কর্রিয়াছি-যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রের্নণ কর্রিয়াছিলাম; यथা ইবরাহীম, ইসমাঈন, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ, ¡সা, আইয়ূব, ইউনूস, হার্রন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রের্রণ করিয়াছিনাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম।"
১৬8. "অনেক রাামূল প্রেরণ করিয়াছি- যাহাদের কথ্ধা পৃর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূ-याহাদের কথা তোমাকে বনি নাই। এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিনেন।"
১৬৫. "সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি-যাহাত রাসূল আসার পর আল্লাহর বিব্রুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাকান ও আদী ইব্ন যায়দ নবী করীম (স)-কে বলিল, ওহে মুহাম্মদ! হযরত মূসা (আ)-এর পর কোন মানুষের প্রতি আল্মাহ কোন বাণী অবতারণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহাতে আল্মাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কাব আল-কাযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :

-এই আয়াত চতুষ্ট্য নাযিল হইবার পর নবী কর্রীম (সা) ইয়াহূদীগণকে উহা তিলাওয়াত করিয়া ఆনাইলেন এবং তাহাদের অতীত জঘন্য পাপাচারের কথা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে তাহারা বলিল, আল্লাহ তা‘আলা মূসা, ঈসা এবং অন্য কোন মানুষের উপরই কোন বাণী অবणারণ করেন নাই। নবী করীম (সা) তখন দুই হাতে হাঁট বাধিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হাঁটু নামাইয়া বলিলেন, কাহারো উপর কি কোন ওইী নাযিল করেন নাই ? এই ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :

মহহপ্যদ ইব্ন কাব আন-কারীী কর্ত্ক বর্ণিত উপরোক ঘটনা অযৌক্তিক ও অমহণযোগ্য।
 প্রথমমক্ত জায়াত পবিব্র মদীনায় অবতীণ।
-এই জায়াত आহলে কিতাব কাফিন্রদের অব্যেক্কিক জাবদারের উত্তরে নাযিন হইয়াছে। ঢাহারা জাবদার জানাইয়াছিল- নবী করীীম (সা) ফ্যে ঢাহাদের জন্যে আকাশ হইতে একখানা


কাছীর——/৪৬


অর্থাৎ ‘তাহারা মূসার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর অসষ্ব আবদার জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও। অনন্তর তাহাদের সীমা লংঘনের দর্রুন তাহারা বজ্রাহত হইন।

অতঃপর, তাহাদের আজ্মর বিভিন্ন কলুষতা ও অপবিত্রতা এবং তাহাদের অতীত ও বর্তমান সত্য বিদ্বেষ, মিথ্যাবাদিতা ও আল্লাহ সম্বক্ধে মিথ্যা রচনা ইত্যাদি ঘৃণ্যতম দোযের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করিতেছেন যে, অতীতে বহু সংখ্যক নবীর প্রতি আল্মাহ যের্দপ ওহী নাযিল করিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও সেইর্প ওহী নাযিল করিয়াছেন।

হयরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম ‘যাবূর’। আলোচ্য আয়াতে উল্নেখিত নবীদের প্রত্যেকের পরিচয় আল্মাহ চাহেন তো সূরা আম্বিয়ায় বর্ণনা করা হইবে। আল্মাহরই উপর নির্ভর করি ও ভরসা রাখি।

مـنْ قَبْلُ অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত নাযিলের পূর্বে মাক্কী আয়াত বা মাদানী আয়াতে।
কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত নবীদের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ হযরত আদম (আ); হযরত ইদরীস (আ); হযরত নূহ (আ); হযরত হ্রূ (আ); হযরত সালিহ (আ); হযরত লূত (আ); হযরত ইবরাহীম (আ); হযরত ইসহাক (আ); হযরত ইয়াকূব (আ); হযরত ইউসুফ (আ); হযরত আইয়ূব (আ); হযরত ঔ’আয়ব (আ); হযরত মূসা (আ); হयরত হারূন (আ); হযরত ইউনুস (আ); হयরত দাউদ (আ); হयরত সুলায়মান (আ); হযরত ইলিয়াস (আ); হযরত আল-ইয়াসা (আ); হयরত যাকারিয়া (আ); হযরত ইয়াহিয়া (আ); হযরত ঈসা (আ); হযরত যুলকিফ্ল (আ) এবং সাইয়্যদুল মুরসালীন হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহ্মদ মুজতাবা (স)।

## ورُسُلَاَ لَّمْ نَقْصُمْهُمْ علَيْنْ

অর্থাৎ আরেক দল রাসূলের প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছি যাহাদের নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয় নাই।

নবীগণের সংখ্যা নিয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তবে হযরত আবূ যর (রা) কর্ত্রক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষই এক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হयরত আবূ যর (রা) হইতে তাঁহার রচিত ঢাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন মে, হयরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীদের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন ঃ এক লண্ষ চব্বিশ হাজার। আরय করিলাম, হে আল্মাহর রাসূল! ঢাঁহাদের মধ্যে কতজন রাসূল ছিলেন $?$ তিনি বলিলেন : তিনশত তেরজনের বিরাট একদল। আরय করিলাম হে আল্দাহর রাসূল! তাহাদের মধ্যে কে প্রথম ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ (হযরত) আদম (আ)। আরय করিলাম, হে আল্মাহর রাসূল! তিনি কি নবী ও রাসূল উভয়ই ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যা; আল্মাহ তাঁহাকে স্বীয় বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর

উशাতে তাঁহর সৃষ্ট বিশেষ ক্রহ সঞ্চার করিয়াছেন। ঢৎপর তাহাকে পৃর্ণত দান করিয়াছেন।

 ইদরীস (অা)। आার হয়ত ইদরীী (অা)-ই সর্ব প্রথচম কলম দ্যারা লিখেন। চারিজিন নবী জারবী ভাযাতাবী ছিলেন ঃ হযরত হুদ (অ); হযরুত সালিহ (জা); হযরতত ঔ'জায়ব এবং ওহে জাব যর! তোমার নবী মুহাম্মদ। বনী ইসরাদল গোত্রের প্রথম নবী হইতেছেন হয়ত মূসা (অা) এবং ঢাহাদের সর্বশষ নবী হইতেছেন হযরত ঋসা (অা)। আর সর্বশ্রথম নবী হইতেছেন হয়ত आদম (অা) অবং সর্বশষষ নবী ইইতেছেন তোমার নবী মুহাম্মদ (সা)।

शাফ্য আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী ঢাহার আা-অানওয়া ওয়াত-তাকাসীম,
 উशাকে ‘সহীহ হাদী’’ নাম্ম আাখায়িত কর্য়াছেন। কিত্ুু जাবুল ফারাय ইবনুল জা৩यী তাহার মতের বিরুপ্ধে মত পোষণ করেন। উক্তু হাদীসকে তিনি তাহার आল-মাওযূঅাত (জাল ও মিথ্যা হাদীসমমূহ) নামক গr্থে উল্gেঈ করিয়াহেন। উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কারণণ তিনি উক্তু হাদীসের রাবী ইবরাইীস ইব্ন হিশামকে মিথ্যাবাদিতার অভিব্যোগ অভিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা সন্দেহাতীত সত্য বে, উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কারণে হাদীস সমীষ্ষাশান্ত্রের একাধিক ইমাম তাহার (ইবনাহীম ইব্ন হিশামের) সত্যবাদিতায় সন্দে প্রকাশ কর্রিয়াছেন। जান্লাহই ल्खिঠ्ঠेম জ্ঞानी।

হযরত जাবূ यর (র্木া) ভিন্ন অন্য এক সাহাীী হইতে ঊপর্রোক্ত হাদীস ভিন্ন এক সনদদ বর্ণিত
 इযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ একদা आমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে जাল্লাহর নবী! নবীগণণর সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন ঃ «ক লক চব্সিশ হাজার। তাহাদের মধ্যে তিনশচজনের এক বিরাট দল রাসৃন ছিলেন।


 आनाস (রা) হইচে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্gাহ তাজানা আট হাজার নবী পাঠাইয়াছেন। চারি হাজার পাঠাইয়াছ্ছন বনী ইসর্রাঋল গোত্রের নিকট এবং চারি হাজার পাঠীইয়াছ্ন অবশিষ্ট সকন লোকের নিকট্ট $\qquad$ 1
ঊপরোত হাদীলের সনদ দুর্বন। উহার অন্যতম রাবী মূসা ইবุন উবায়দ আর-木াব্যী একজন দুর্বল রাবী। जাহার উস্তাদ ইয়াযীদ জার রাক্কাশী অধিকতর দুর্বন রাবী। আল্লাহই

 বनिয়াছছন ঃ আট হাজার নবীর আগমণের পর হযরত ঋসা ও আমি আামণ করিয়াছি।

ঊপর্রো্ত হাদীস হয়ত আনাস (রা) হইতে আমার নিকট অন্য এক সনদদ পৌছিয়াছে। ব্যেন ः জাবূ জাবদিज্ছাহ যাহাবী (র)......इযরত জানাস (রা) হইঢে বর্ণনা করিতেছেন ভে, নবী

কন্রীম (সা) বলিয়াছ্ছে ঃ আট হাজ্জার নবী প্রেরিত হইবার পর আমি প্রেরিত হইয়াছি। তাহাদের মধ্ষে চার হাজার নবী বনী ইসরাছল গোত্র ইইতে প্রেরিত হইয়াছেন।

উপর্রোক হাদীস অন্য কোন সনদদ বর্ণিত হয় নাই। উল্gেধিত সনদ̆ কোনส্পপ দুর্বনতাও নাই। आহ्ম্দ ইবৃন তারিক ভিন্ন উহার অন্য সকল রাবীই পরিচিত। আহ্মে ইবৃন তারিক


आবূ यর (রা) বর্ণিত নবীদের সংখ্যা সস্পর্কিত দ্দীঘ হাদীসঢি নিম্নে প্রদত ইইল :
মুহাম্মদ ইবৃন হায়ন আন-আজিরী (র)......হযরত জাবূ यর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন वে, হযরত आবূ यর (রা) বলেন ঃ একদা অামি মসজ্রিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখি বে, নবী করীম (সা) একাকী বসিয়া রহহিয়াছেন। आমি তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর অারয করিলাম, ঢে অাল্gাহর রাসূল! আপনি তে আমাকে নামায আদায় করিতে উপদেশ দিয়াছ্ন। তিनि বनिলেন ঃ নামাय উত্তম ইবাদত। जতএব উহা বেশি করিয়া ইউক जথবা কম কর্রিয়া হউক, আাদায় করিবে। জামি जার্য কর্রিলাম, ঢে আল্লাহর রাসূন! সর্ব্রাতম কার্य কোনটি ? তিনি বলিলেন ঃ অাল্মাহার পতি বিশ্ধাস ও তাহার পথথ জিহাদ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! সর্বোজ মু’মিন কে ? তিনি বলিলেন ঃ সর্র্রোওম চরিচ্রের অধিকারী মু’মিনই
 নিরাপদ ? তিনি বলিলেন ঃ যাহার জিহ্মা (কथা) ও হাত হইতে মানুম নিরাপদ ও বিপদমুক্ত
 ఆनाহ ইইতে হিজরত সর্টোতম হিজরত। আমি আর্য কলিনাম, হে আল্gাহর রাসৃন! কোন্
 आরय কর্রিলাম, হে জাল্লাহর রাসৃন! কোন্ রোযা সর্ব্রেख্ম ? তিনি বলিলেন : সঠিকতাবে আদায়কৃত ফর্রম রোयা সর্ব্রেত্ম। উशাত্ত আল্নাহর নিকট অনেক অনেক পুরক্কার রহিয়াহে। आমি আর্য করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্ব্রেख জিহাদ কোন্টি ? তিনি বলিলেন, বে জিহাদে মুজাহিদের অপ্ব অাহত হয় এবং তাহার নিজের রকক্ত ক্ষরিত হয়, উহাই সর্বোত্তম জিহাদ। জামি আরय কর্রিনাম, হে আন্नाহর রাসৃন! কোন গোলাম আयাদ করিয়া দেওয়া সর্র্বেওম ? তিনি বनिলেন : বে গোলাম্রে মূল্য অধিকতম ও যে গোলাম তাহার মালিকের নিকট অধিকত্ম খ্রিয, ঢাহাক্ক আযাদ করিয়া দেওয়া সর্ব্রেও্ম। আমি আরय কর্রিলাম, হে
 কুরসী। অতঃপর বনিলেন, হে আবূ যর! কুরসীর বিশানতার ভুননায় সণ আাকাশের বিশালতা

 উক্ত মরুত্ূূমি বিশালত। আমি আরय কর্রিলাম, দে আল্লাহর রা|সূল! নবীগণণণ সংখ্যা কত ?
 মধ্য হইতে কতজন রাসৃল? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তেরজনের বেশ বিরাট একদন। আমি आর্রय করিলাম, ঢাহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম কে ছিলেন। তিনি বনিলেন, আদম (অা)। আামি আরय করিলাম, তিনি কি র্যাসূন ও নবী ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ ঠ্যা; তিনি র্রাসূল ও নবী
 বৈশিষ্টমর্তি একটি আi্মা উহাত্ প্রবিষ্ঠ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পৃর্ণতা দান করিয়াছেন। जতঃপর বলিলেন，ওহে অাবূ যর！চার্রিজন নবী সুর্য়ানী ভাযাভাবী ছিলেন। হযরতত আদম
 লিখেন এবং হযরত নূহ（অ）। পক্ষাত্তরে চারিজন নবী আরবী ভাষাঢাবী। যथা ঃ হয়ত হूদ
 ইসরাঈন গোত্রের প্রথম নবী ছিলেন হযরত মৃসা（অা）এবং তহাদের শেষ নবী ছিলেন হযরত
 （সা）। আমি আরय করিলাম，হে আল্লাহর রাসূল！আল্gাহ ত＇আলার অবতীর্ণ কিতাবের সং্খ্যা


 মূসা（অা）－এর প্রতি，ইজীন কিতাব হযরত ঈসা（অা）－এর প্রতি，যাবৃর কিতাব হযরত দাউদ （आ）－এর প্রতি এবং আা झুরকান মুহাম্মদ（সা）－এর প্রতি অবতারণ করিয়াছেন। আমি আরय
 বলিলেন，＂উহাদদর মধ্যে ছিন ঃ হে ক্ষমত প্রদত্ত，পরীষ্ছয় নিপতিত，आা্রপ্রতারিত অধিপতি！ তুমি পার্থিব সস্পদরাজ্জি একত্রিত করিয়া বেড়াইবে，এই উল্দেশ্যে আমি তোমাকে পাঠাই নাই। आমি তোমাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছি বে，তুমি আমার নিকট মयলুহ্মের ফনিয়াদ না আসিবার ব্যবস্থ করিবে। তাহার প্রতি কৃত অবিচার্রে প্রতিকার করিবে যাহাতে আমার নিকট ঢাহাকে ফন্রিয়াদ করিতে না হয়। কারণ কোন কাফির ব্যক্তিও यদি অতাচারী ব্যক্তির বিহুক্ধে আমার নিকট ফরিয়াদ করে，ত্থাপি आমি উহা প্রত্যাখ্যাंন করি না। উক্তু সহীফসসমূহে নিম্নোল্ধিথিত উপদেশ বাণীও ছিন ঃ জ্ঞনী ব্যক্তির কর্তব্য ইইতেছে স্বীয় সময়কে কত্রেকটি ভাগে বিভক্তু কর্রিয়া জীবননর ক্রনীয় কার্य সশ্পাদন করা। এক ভাগ সময় সে ন্বীয় প্রতিপানক প্রভুর নিকট নিজ্রের মনের কथা নিব্রেন করিবার কার্ভ্ ব্যয় করিবে। রক ভাগ সময়রেকে লে নিজের কৃতকর্ম পর্यালোচন্না করিয়া দেখিবার এবং উহার হিসাব নইবার কার্凶্ ব্য়য় করিবে। এক ভাগ় সময় সে আল্লাহর সৃষ্টি সষ্ধে চিত্তা করিবার কার্ब্ ব্যয় করিবে এবং এক ভাগ সময় লে জীবিকা




 কর্তিত পারে，সে তাহার পঙ্ক লাভজনক কথ্া ব্যতীত অন্যার্ কথ্া কমই বলিয়া থাকে।
 তিনি বলিলেন ：উহাদের সর্বাংশশ উপদেশ আর উপদেশ ছিল। উহাদের মধ্যে ছিল ：মৃত্ম नि户্চিত জানিয়াও মানুষ ফ্לূর্তি ও আনন্দ̆ বিভোর থাকে দেথিয়া বিল্মিত হই। মানুষ তাক্দীরে


 जারय করিলাম হে আল্লাহর রাসূন! হযরত ইবনাহীম (অা) ও হযরুত মূসা (অা)-এর প্রতি जবতীণ বাণীসমূহ্েে মধ্যে হইতে কোন বাণী কি आপনার প্রতি जবতীর্ণ বাণীসমূহ্রের মধ্যে



বে ব্যক্তি স্বীয় আ|্মাকে পবি্র করিয়াঢছ এবং স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নাম নইয়া সালাত
 জীবনকে; অথচ আখিরাত হইতেছে অধিকতর শ্শেষ্ঠ ও স্থায়ী । নিষ্য়ই ইহ পূর্ববর্ত্ত ইবরাহীম ও মূসার সरীऐাসমৃহে উল্লেথিত রহহিয়াছে।

आমি आরয করিলাম, দে আল্লাহর র্রাসূল! আমাকে উপদ্রশ দিন। তিনি বলিলেন : আন্মাহকে তয় করিতে তোমাকে উপদ্রশ দিতেছি। কারণ উহা তোমার লৌলিক কর্ত্য। আমি आরয করিলাম, আরও উみদেশ দিন। তিনি বলিলেন : কুর্রান মজীদের তিলাওয়াত ও
 এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য নূর্রে ওীীলা হইবে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহুর রাসৃল! आমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ অতিরির্ত হাস্য ক্ঠারভাবে পরিহার করিয়া চলিও। কারণ উহা মানুष্রে অন্তরকে মারিয়া ফেনে এবং চেহারার নূরকে তিরোহিত করিয়া দেয়। आiি আরয করিলাম, ছে আল্লাহর রাসূল! আমারে আরো উপদেশ দিন। তিনি বনিলেন ः জিহাদকে আাঁকড়াইয়া থাকিও। কারণ উহাই আমার উমাতের জন্যে ববরাগ্য ব্বর্র। আমি অার্ করিলাম, হে আল্ধাহর রাসুল! আমাকে আরো উপদ্দশ দিন। जিন বলিলেন ঃ মুখ বহ্ধ র্রাখিবার ব্রতকে আौকড়াইয়া ধরিও। তবে ডাল কথায় মুখ খুলিবার বিষয় ম্নতন্ত্র। মুখ বন্ধ রাथিবার ভ়ত শয়তননকে তোমার নিকট হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে এবং দীনি ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য কর্রিবে। আমি আরয করিলাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন "निজের নিম্নস্থ লোককর দিকে তাকাইও; টপরস্থ লোকের দিকে তাকাইఆ না। তোমার প্রতি অবতীর্ণ আब्वाशর নিजামতের পতি অকৃতজ্ঞ না হইলে উश তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরय করিলাম, আমাকে আরা উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, অভাবী ও निঃস্ব ব্যক্তিদিগকে ভানবাসিও এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা ও উঠাবসা করিও। তোমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর निजামতের পতি অকৃতজ্ঞ না হইতে উহ তোমাকে সাহাय্য করিবে। আমি আরय করিলাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন : ঢোমার রক্ত সম্পর্কিত আা্ঘীয়-স্বজন यদি তোমার সহিত সশ্পর্ক ছ্নি করে, ত্থাপি তুমি তাহাদের সহিত সস্পক্ক রষ্মা করিও। আমি আরায কর্রিলাম, आমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ নিজের দোষ ঢানাশ কর্যিয়া বাহির


পারিবে। তোমার ইচ্মকে অপর্রে উপর চাপাইয়া দিও না। নিজের ভ্যে দোম স্বধ্ধে ঢুমি সতক্ক ও সাবধান নহ, জপরের লেই দোষ নইয়া ঘাটাযাটি করা তোমার পক্ষে অত্ত নিন্দনীয় কার্य হইবে। অনুন্রপভাবে নিজের ইম্মাকে অপর্রে উপর চপাইয়া দেওয়া ঢোমার পক্ক্ অতিশয় ঘৃণ্য আচরণ হইবে।

অতঃপर নবী করীম (স) স্বীয় হস্ত आমার বट্ষ রাখিয়া বनिলেন : ওহে আবূ যর! কার্य সস্পাদনের যथাযথ উপায় গ্রহণ করিক্সর সমতুন্য কোন বুদ্ধি নাই; অন্যায় হইতে বিরত थাকিবার সমতুল্য কোন পরহেযগারী নাই এবং সষ্চরিত্রতার সমত্র্য কোন সহায়ক ও অবनय্ন নাই।

ইমাম आহৃমদ (র)......অাবূ উমামা হইতে আবূ যর (রা)-এর উপর্রোক্ বর্ণনা উদ্তত করেন।

ইমাম আহমদের পুত্র आবদুন্মাহ বলেন ঃ আমি আমার পিতার কিতাবে তাহার নিজ হাতে निथिত निम্লোত্ত রিওয়ায়াতটি পাইয়াছি : আবুল ওয়াদাক আমার (ইমাম আহ্মদের) নিকট বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, একদা হ্যরত আবূ সাঈদ (রা) আমার (অাবুন ওয়াদাকের) নিকট जিজ্ঞাসা কর্রিলেন ঃ আপনি কি খার্রিজী সস্প্রদায়কে’ দাজ্জান মনে করেন ? আমি বলিলাম, না। ইशाত তিনি (অাবূ সাঈদ) বनिजেন, নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন ঃ आমি এক হাজার বা ততোধিক নবীর মধ্যে লেষতম নবী। প্রত্যেক নবীই স্বীয় উশ্থতকে দাজ্জালের বির্ৰুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তাহার যতট্টু পরিচ্য আমাকে জানান্নে হইয়াছে, ততটুকু পরিচয় ইতিপৃর্বে কোন নবীকেই জানানো হয় নাই। তাহার একটি চক্ষু অক্ ইইবে। তোমাদের প্রিপালক প্রডুর কোেো চক্ষু অক্ধ নহে। তাহর ডান চক্কু অক্ধ ও উদৃগত হইবে। মানুভের নিকট হইতে তাহার চক্ষুর উক্ত উদূগত অবস্থা গোপন থাকিবে না। তাহার উদৃগত ডান চক্কু ব্যেন চूনকাম করা
 বनিতে পারিবে। जাহার সহিত জান্নাতের সবুজ চি্ভ থাকিবে। উহান্র মধ্য দিয়া পানি প্রবাহিত হইবে। তাহার সহিত দোযব্খে কৃষ্ণবর্ণ চিত্র থাকিবে। উহা হইতে ধ্রু নির্গত হইতে থাকিবে।

উপরোক হাদীস জাম নিল্নোক হাদীলের পাশাপাশি জন্যা বর্ণনা করিয়াছি :
आাু ইয়ালা মূসিनী (র).......হয়ত আবূ সাঈদ (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছছন বে, নবী করীীম (সা) বनिয়াছেন ः आমি দশ লক্ষ বা ততোধিক নবীর মধ্যে শেষ নবী। প্রত্যেক নবীই
 পূর্বানুরপ বর্ণনা কর্য়াছেন)।

 বক্তব্যের ঢুননায় ইমাম আহমদ কর্ত্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হদীসের বক্ত্য অধিকতর প্রামাণ্য ও


[^5](রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। যেমন : আবূ বকর আল-বাযযার (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বনিয়াছছন : নিশ্চয়ই আমি এক হাজ়ার বা তज্তোধিক নবীর মধ্যে সর্বশেষ নবী। প্রত্যেক নবীই তাহার জাতিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তাহার যতট্টুকু পরিচয় আমাকে জানানো হইয়াছে, ততট্রকু পরিচয় ইতিপৃর্বে কোনো নবীকে জানানো হয় নাই। সে এক চক্ষুবিশিষ্ট হইবে। অথচ তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক চক্ষুবিশিষ্ট নহেন।


অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলা মূসার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন।’
আলোচ্য আয়াতাংশে আল্পাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হযরত মূসা (আ)-এর জন্যে মহান মর্যাদার বিষয়। উক্ত মর্যাদার কারণেই তিনি ‘কানীমুল্নাহ’ নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবদুল জাব্বার ইব্ন আবদুল্লাহ ইইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশের নিকট আসিয়া বলিল, আমি একটি লোককে ‘কাল্লামাল্লাহ’’ স্থলে ‘কাল্লামাল্লাহা’ পড়িতে তনিয়াছি, যাহার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর সহিত মূসা বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বলিলেন, যে ব্যক্তি এর্রপ পড়িয়াছে, সে কাফির ভিন্ন অন্য কিছ্র নহে। কারণ নবী করীম (সা) হইতে ধারাবারাহিকভাবে হযরত আলী (রা), আবূ আবদির রহ্মান আস্-সুলামী, ইয়াহিয়া ইব্ন ওয়াসসাব, আ‘মাশ ও আমি (আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ) এইর্দপ শিথিয়াছি :

'আল্লাহ তা‘আলা মূসার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন।'
বে ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতাংশকে পৃর্বোল্লেখিত উচ্চারণে পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশের অতিশয় উষ্মা প্রকাশ করিবার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের শব্দ ও অর্থ উভয়ই বিকৃত করিয়াছিল। উল্লেখ্য বে, উক্ত ব্যক্তি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিল। মুতাযিলা সম্প্রদায়, হযরত মূসা (আ) বা অন্য কোনো সৃষ্টির সহিত আল্লাহ তাআআলার বাক্যালাপ করা অসম্বব মনে করে। ইতিপৃর্বে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি ইইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, একদা সে জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধকের সম্মুথে এইর্দপ পড়িল ঃ

ইহাতে উক্ত সাধক তাহাকে বলিলেন, ওহ্,ে,অমুক! নিম্নের আয়াতকে তুমি কি করিবে ?
(আর যখন মূসা আমা কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে আগমণ করিল এবং তাহার প্রতিপালক প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন) এখানে তো কোনরূপ অর্থ বিকৃতি সষ্ভবপর নহে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যান্গাপ করিতেছিলেন, তখন তিনি অঞ্ধকার রাব্রিতে পরিচ্ছ্ন প্রস্তরের উপর দিয়া কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকার গমন করিবার দৃশ্যও দেখিতেছিলেন।

এই হাদীস উপরোল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উপরোল্পিখিত সনদও বিষ্্ধ নহে। তবে উক্ত রিওয়ায়াত আবূ হরায়রা (রা)-এর নিজস্ব উক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইলে উহাকে বিওৃ্ধ রিওয়ায়াত বলা যাইবে।

হাকিম (র)......হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে তাঁহার ‘মুসতাদরাক’ সংকলনে এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ তা‘আলা যখন হযরত মৃসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করেন, ঢখন তাঁহার পরিধানে একটি পশমী জুব্বা, একটি চাদর, একটি পশমী পায়জামা এবং গাধার কাঁচা চামড়ায় নির্মিত একজোড়া জুতা ছিল।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্পাহ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত তিনদিন ধরিয়া বাক্যালাপ করিয়াছেন এবং উহাতে মোট একলক্ষ চল্লিশ হাজার কালাম বলিয়াছেন। উহার সর্বাংশই উপদেশ ছিল। অতঃপর কোন মানুষের কালাম হযরত মূসা (আ)-এর কানে আসিলে তিনি তাহার উপর রাগান্বিত ইইতেন। কারণ ইতিপূর্বে তাঁহার কানে মহান প্রতিপালক প্রভুর কালাম প্রবেশ করিয়াছিল।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদও দুর্বন। কারণ, উহার অন্যতম রাবী জুয়াইরিব অধিকতর দুর্বল। এতদ্ব্যতীত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সহিত যাহ্হাকের সাক্ষাত লাভ ঘটে নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া ও আবূ হাত্মি (র)......इयরত জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বেদিন তূর পর্বতে হযরত মৃসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করেন, সেদিনের বাক্যালাপ, যেদিন তাহাকে ডাকিয়া বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, সেদিনের বাক্যালাপ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। इযরত মূসা (আ) আল্মাহ তাআলার সমীপে নিবেদন করিলেন, এইর্রপ দুর্বহই কি তোমার বাক্যালাপ ? আল্নাহ তাআলা বলিলেন ঃ হে মূসা! আমি তো তোমার সহিত মাত্র দশ হাজার জিহ্নার শক্তি দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছি। অবশিষ্ট সমুদয় জিহার ক্ষমতা আমার অধিকারে রহিয়াছে। আমার বাক্যালাপের ওরুভার আরও বহুণ্ণণ বেশি। বাক্যালাপ শেষে বনী ইসরাঈলের নিকট মৃসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহার বলিল, আমাদিগকে আল্মাহর বাক্যালাপের পরিচয় দিন। তিনি বলিলেন, "উহা আমার সামর্থ্যের অতীত। তাহারা বলিল, উপমা দিয়া আমাদিগকে বুঝান। তিনি বলিলেন, তোমরা কখনো বজপাতের শব্দ শোন নাই ? উহা তদনুর্রপ। তবে হুবহু বজ্রপাত নহে।

উক্ত রিওয়ায়াতের সনদও দুর্বল। কারণ উহার অন্যতম রাবী ফ্যল ইব্ন ঈসা আররাক্কাশী অত্যন্ত দুর্বল।

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন মে, হযরত কা‘ব (রা) বলেন ঃ মূসা (আ)-এর সহিত আল্মাহ তাআলার বাক্যালাপ করিবার পূর্বে তিনি যত কাছীর—৩/৪৭

বাকশক্তি দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছেন, উহার সমুদয় দ্বারা ঢাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! এইর্রপই কি তোমার বাক্যালাপ ? আল্লাহ তা’আলা বলিলেন, না। यদি আমি সর্বশক্তি প্রয়োগে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতাম, তবে তুমি উহা সহিতে পারিতে না। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, পরওয়ারদিগার! তোমার কোন সৃধ্টির সহিত কি তোমার বাক্যালাপের তুলনা চলে ? আল্নাহ তা'আলা বলিলেন, না। তবে প্রচন্ড বজ্জধ্ধনির সহিত আমার বাক্যালাপের অধিকতম মিল রহিয়াছে।

ঊপরোক্ত রিওয়ায়াত হযরত কা‘ব আহবারের নিজস্ব উক্তি। উল্লেখ্য যে, তিনি বনী ইসরাঈল গোত্রের ঘটনাবনী সম্বলিত পৃর্ববর্তী গ্থন্থাবলী হইতে ঘটনা বর্ণনা করিতেন। উহার মধ্যে সত্য-মিথ্যা সকল শ্রেণীর ঘটনাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

অর্থাৎ তাঁহারা আল্নাহর অনুগত ও বাধ্য বান্দাদিগকে মহাপুরষ্কার জান্নাতের সুসংবাদ দান করিতেন এবং তাঁহার নাফরমান ও অবাধ্য বান্দাদিগকে মহাশান্তি সম্বক্ধে সতর্ক করিতেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ ও সতর্কীকরণ বাণীসহ রাসূলদিগকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, কিয়ামতের দিনে যেন কাহারো জন্যে ওযর ও বাহানা উপস্থিত করিবার সুযোগ না থাকে। অনুর্পেবে অন্যত্র আল্নাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


'যদি আমি তাহাদিগকে ইতিপৃর্বেই আযাব দিয়া ধ্ণংস করিয়া দিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত, ওহে প্রভু! তুমি কেন আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইলেন না ? তুমি উহা করিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বেই তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করিতাম।’

তিনি অন্যত্র বলেন :


'यদি জামি তাহাদের নিকট র্রাসূন না পাঠাইতাম তবে তাহাদেরই কৃতকর্ম্মের দরুন তাহাদের উপর কেন বিপদ পতিত হইলে তাহারা বলিত, হে আমাদের «তিপালক প্রডু! তুমি কেন জামদের নিকট কোন র্যাসূল পাঠोইলে না ? তুমি উহা করিলে আমরা তোমার জয়াত্সমূহ जনু

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইচে বুখারী ও মুসলিম শরীঢেস বর্ণিত রহিয়াছে বে, নবী কর্রীম (সা) বनिয়াছেন : आল্লাহ তাজাनার ঘৃণাশক্তিও সর্বাধিক। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকর্রের অন্যায়কে হারাম কর্রিয়াছ্ন। जাল্ধাহ সর্বাধিক প্রশংসাপ্রিয়। তাই তিনি

নিজেই নিজের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ স্বীয় কার্যে সর্বাধিক যুক্তিধর্মী ও ন্যায়ানুগ। তাই তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন।

অन্য এক বর্ণনায় ‘তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন’ এরন্থলে ‘তিনি স্বীয় রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ পাঠাইয়াছেন’ এই বাক্য বর্ণিত রহিয়াছে।

## 

 Oै بِ
 O (179)
 O
১৬৬. "কিল্দু তোমার প্রতি यাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আল্লাহই সাক্ষ্য দিত্তেন, তিনি উशা তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ নাयিন কন্রিয়াহেন এবং কেরেশেতাগণও সাক্ষ্য দিতেছেন। জার জাল্লাহর সাশ্যই यশ্খ৷।"
১৬৭. "যাহাহা কুক্রী করে ও আল্লাহর পৰথ বাধা দেয়, তাহারা ভীষণভাবে পথ্রষ इऐয়ाহ"।"
 жমা কর্রিবেন না। এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না।"
১৬৯. "জাহান্নাশের পথ ব্যতীত। সেখানে ঢাহারা চির্রস্থায়ী হইবে এবং ইহা জাল্লাহর পढ干 সरज।"
১৭०. "হে মানব! র্木াসূন তোমাদের খতিপালক্কে নিকট হইচে সত্য জানিয়াছে। সুত্রাং তোমরা ঈমান জন; ইহা তোমাদের জন্য কন্যাণকর হইবে এবং ঢোমর্যা অস্থীকার

 হইবার বিষয় এবং তাহার নবুওয়াতে অবিশ্যাসী মুশরিক ও আহনে কিতাের বিশ্ধালের জাল্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি উহার পক্ষ প্রমাণ পেশ করিতেছেন।

অর্থাৎ কাফি্রগণ ঢোমাকে ও ঢোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে প্রত্যাখ্যান কর্রিলেও অল্ধাহ সাক্য দিতেছেন বে, ডুমি তাঁহার র্যাসূন এবং তিনি তোমার প্রতি তাহার কিতাব আল-কুর্রান

নাযিল করিয়াছুন। উহাতে সম্মুখ বা পচ্চাৎ কোন দিক দিয়াই বাতিল ও অসত্য প্ররেশ করিতে পারে না। কারণ উহা প্র্াময় প্রশংংসিত সত্তার পক্ক ইইতে অবতীর।


অর্থ্ আ আল্লাহ ত＇জানা তাঁার বে ইলম ও জ্ঞান দারা মানুষকে সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন， তৎসহ উহাকে তিনি নাযিল কর্রিয়াছ্ন। নিজেiর বে ইলম ও ख্ঞেনকে তিনি আল－কুরজানে নাযিল করিরিয়াছেন উহা হইতেছে হিদায়াত，সত্－মিথ্যা নির্ণায়ক，যুকি－প্রমাণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুশ্ষষ্ট জ্ঞান। তিনি তাহার সন্তোম ও অসন্তোের বিষয়ের পরিচয়，অতীত ও অবিষ্যতের जদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্gান এবং স্বীয় পবিত্র তণাবनীর পরিচ্য সহ তাঁহার কিতাব নাযিি কর্রিয়াছ্ন। जদৃশ্য বিষয়াবলীর যতট্টু জ্ঞান মানুষ ও ফেরেশতাকে তিনি দান করেন，তাহারা



অার তিনি স্বীয় জ্ঞানের যত্টুকু তাহািিকে জানাইতে চাহেন，তাহারা উহার অতিরিক্ত বিন্দুমাত্র জ্ঞানও অধিকারে আনিতে পারে না।
 ততট্রুু লাভ করিতে পারে। ব্মেন অনাত্র আল্লাহ ত＇জালা বলিয়াছেন ：

＇তাহাদ্র জ্ঞান তাঁাকে আদে আয়ত করিতে পারে না।＇
 রহমান আস－সুনা刀ী आমাকে কুর্রান মাজীদ শিশ্প দিয়াছছন। ঢ゙হার অত্যাস ছিন বে，কেহ

 পারে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন ：





অর্শাৎ ‘ব্রে কিতাব ঢোমার নিকট অবতীর হইয়াহ，উशার সত্যত সষ্ধে আল্লাহর সহিত ক্রেশ্তাগণ সাক্ষ প্রদান করে।’

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক（র）．．．．．．হযরত ইব্ন जাব্রাস（রা）হইতে বর্ণনা কর্রে ঃ এক্দা একদল ইয়াহূhী নবী করীম（সা）－এর নিকট আাগণ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ আামি नि户্চিতভাবে জানি বে，ঢোমরা অবশাই জানা，আমি আাল্লাহর রাসূল। তাহারা বলিল，আমরা ইহ জানি না। ইহতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইন ঃ


১৬৭ নং আয়াতে জাল্লাহ তার্জালা বলিতেছেন ঃ याহারা নিজেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান কর্রিয়াছে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে অপরকে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহারা হিদায়াত হইতে অনেক দূর্রে চলিয়া গিয়াছ।

১৬৮-১৬৯ নং আয়াতদ্য় আল্লাহ ত'অালা বলিতেছেন ঃ যাহারা নিজেরো জাল্লাহর निদর্শনাবनী, তাহার কিতাব ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান কর্রিয়াছে এবং অপরকে উপরোক্ত বিষয়াবनী প্রত্যাখ্যান করিতে প্ররোচ্না দিয়াছ, আর এইতাবে আল্লাহর অবাষ্য ইইয়া সীমা লংখন করিয়াছ, আন্মাহ তহাদিগকে না কোনক্ন্ম ফমা করিবেন, আর না জাহন্নাম্মে পথ ব্যতীত কল্যাণের কোন পথ দেখাইরেন। তহারা জাহান্নামে অনত্তকাল ধরিয়া বাস করিবে।
 जর্থাৎ জাহান্নাল্যে পথ।

পূর্ব जায়াতে উল্gেধিত কল্যাণের পথসমূহের মধ্য হইতে কোনো পথ নহে; বরং উহা
 কাফির্রদিগকে কোনক্রুে কন্যাণের পথ দেখাইবেন না। দ্বিতীয় আয়াতে বनিতেছেন, তবে তিনি আাহন্নাম্মে ভয়াবহ অকন্যাণণর পথ তাহাদিগকে দেখাইবেন।

১৭০ নং আয়াতে আা্মাহ ত'জালা সমণ্ণ মানব জাত্কে সস্ধোধন কব্রিয়া বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের নিকট রাসূল সুহা্মদ (সা) তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্চ হইতে হিদিয়াত, সত্য দীন ও আষ্মার জন্য তৃণ্তিদায়ক বর্ণনাসহ আগমণ কর্রিয়াহেন। তোমরা ঢাহার জনীত দীনকে গ্হণ কর এবং ঢহাক্ক অনুসরণ কর্যিয়া চল। উহা ঢোমাদের জন্যে কন্যা|ণকর হইবে। ম্মরণ রাথিও, তোমরা জাল্লাহর প্রতি কুফ্র কর্রিলে ঢহাত্ ঢাহার কোন ফতি হইবে না। কারণ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তাহারই। তিনি ঢোমাদের অথ্বা তোমাদের ঈমানের মুখাপদ্মী নহেন। जার তোমাদ্দের মধ্য হইঢে কে হিদায়াত পাইবার ভোগ্য তাহা তিনি

 ও পথ্রষ করেন। তিনি তাঁহার সমুদয় কथা, কার্य বিধান ও ব্যবস্থায় অশেষ প্রজ্ঞাময়।
 প্রসल্গে হयরত মৃসা (आা) জন্ন্রপডাবে বनिয়াছছন :

'यиि পृথিবীর অन্যাन্য সকন অধিবাসী ও ঢোমরা সকলে মিলিত হইয়া কৃফন্রী কর, (তথাপি তাঁহার কোন কতি করিতে পারিবে না), जাল্gাহ স্বয়ের ও সর্ব পশশংসিত।'

১৭১. "হে जাহলে কিতাব! তোমাদের দীন্নে ক্ষেত্রে তোমর্রা বাড়াবাড়ি করিও না।

 প্রাণ সষ্ণার কর্যা হইয়াছছ। ঢাই ঢোমরা জাল্লাহ ও ঢাঁহার র্যাসূন্লে উপর ঈমান জান এবং
 সত্তান হইবে, তিনি ইহা কর্রিতে পবিত্র। आসসান ఆ যমীন্ याহा কিছू आাছে সকনই আল্মাহর এবং কর্ম সশ্পাদনে জাল্লাইই যথেষ্ট।"
 বাড়াবাড়ি করিতে নিচেধ করিতেছেন। শ্রিষ্টান সপ্পদায্রের মধ্যে উক্ত বাড়াবাড়ি অধিক পরিমাণে পরিলকিত হয়। তাহারা হযরত ঈসা (অ)-কে নবীর আসন হইতে তুলিয়া ধোদার আসনে বসাইয়াছে। তহাহা থোদাকে ব্রেরেপে ইবাদত করে, হযরত ঈসা (আা)-কে সেইর্রপে ইবাদত করে। এমনকি তাহারা নিজেেের পা্রী-পুরোহিতের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি কর্রিয়াছে। তাহারা তাহাদিগক্কে নিষ্পাপ মনে কর্রিয়া ঢাহাদ্রু ন্যায়-অন্যায়, হক-না হক, সত্য-মিথ্যা প্রতিটি কथা ও কাজকে ন্যায় ও সত্য বলिয়া जনুুরণ কর্রিয়া চনে। বেমন অন্য়্র আল্মাহ ত'জালা বनिয়াছ্নः

অর্থাৎ ‘তাহারা জাল্ধাহর পর্রিবর্তে নিজ্েেদের পজিত-পুর্রোহিত, সাধু-সন্যাসী এবং মর্যিয়ম ঢनয় ঈসাকে রব (প্রতিপানক প্র) বানাইয়া নইয়াছছ।
 (সা) বলিয়াছ্নে ঃ তোমরা আমাকে আমার প্রকৃচ জসন হইতে ঢ্র্রপ্প উচ্চত্র আসনে বসাইও না, ব্যেক্রপ থ্রিষ্টানণণ হযরত ঈসা (অা)-কে তাহার প্রকৃত আসন হইচে উচ্চর আসনে বসাইয়াছে। জামি তে একজন বান্দা। অতএব তোমরা বলিও, আাল্লাহর বান্দা ও রাসৃল।

যूহরী হইতে ইমাম আহমদ ও অনनी ইবৃন মাদীনীও উপর্রোক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। आनी ইব্ন মাদীनी উহাকে বিষ্ৰ হাদীসর্রপে आথ্যায়িত কর্রিয়াছ্ন। যুহরীী হইতে ইমাম বুथারীও উপর্রোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমম আহমদ (র)......হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্মাহ (স)-কে এই বলিয়া সম্বোধন করিল, হে মুহাম্মদ! হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে আমাদের শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির পুত্র শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি! ইহাতে নবী করীম (স়া) বলিলেন ঃ ওহে লোক সকল! নিজেদের কথাবার্তায় সতর্ক থাকিও। শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে না পারে। আমি আবদুল্নাহর পুত্র মুহাম্মদ, আমি আল্নাহর বান্দা ও তাঁার রাসৃল। ইহা আমার নিকট বাঞ্ণিত নহে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা ও আসন প্রদান করিয়াছেন, তোমরা আমাকে তদপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা ও আসন প্রদান করিবে।

উপরোক্ত হাদীস একমাত্র ইমাম আহমদই উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ তোমরা আল্মাহর বির্পুদ্ধে মিথ্যা বনিও না এবং তাঁহার জন্যে সহধর্মিণী বা পুত্র গড়িয়া লইও না। আল্ধাহ এইর্রপ র্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি মহান। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো মা‘বৃদ বা রব নাই।


অর্থাৎ 'মরিয়াম তনয় ঈসা মাসীহ আল্মাহ ঢা'আলার একজন বান্দা ও রাসূল বৈ কিছू নহেন। তিনি তাঁহার একটি সৃষ্টিমাত্র। আল্পাহ তা'আলা তাঁহাকে হইতে বলিয়াছেন আর তিনি হইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তাআআলা তাঁহাকে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট প্রেরিত স্বীয় বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। হयরত জিবরাঈল (আ) আল্মাহর-নির্দেশে হযরত মরিয়ম (আ)-এর মধ্যে আল্মাহর সৃষ্ট র্রহকে ফুৎকারে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হযরত ঈসা (আ) আল্ধাহর কালেমা জর্থাৎ আদেশমূলক বাক্য ‘হও’ দারা সৃষ্ট হইয়াছেন। তাই তিনি ‘কালিমাতুল্মাহ’ নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন। তিনি আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্ট র্রহ বলিয়াই ‘‘্গহ্মাহ’ নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

অনুর্রপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

يَاكْلُنِ الطُعَامُ
 গিয়াছ্র। আার তাহার মাত ছিন মহান সতাশ্র্য়নী। তাহারা উভয়ে খাদ্য ब্রণ কর্রিত।

তিনি অরও বলিয়াছ্ন :

 করিলেন। অতঃপর তাহাে বলিলেন, 'হ৫' আর তৎ্ছণাৎ হইয়া গেন।

## তিনি আরও বলিয়াছেন :



‘আর সেই নারীটি, শে স্বীয় গুক্ঠাককে পবিত্র রাখিয়াছিন, আমি তাহার মধ্যে আমার (সৃষ্ট) একটি (বিশেষ) রাহ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আর আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সকল লোকের জন্যে নিদর্শন বানাইয়াছি।

তিনি আরও বলিয়াছেন :


‘আর আল্নাহ ইমরান কন্যা মরিয়মকে নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করিতেছেন। সে স্বীয় তুপ্তান্গকে পবিত্র রাখিয়াছিল। তাই আমি তাহার (মরিয়মের) মষ্যে আমার (সৃষ্ট) একটি (বিশেষ) র্রহকে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। আর সে (মরিয়ম) স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর বাণীসমূহকে সত্য জানিয়া সাপ্পহে সুদূড়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সে অনুগত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

তিনি আরও বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘সে (ঈসা) তো ঔধু এইর্রপ এক দাস ছিল যাহার প্রতি আমি বিশেষ কল্যাণ ও নি‘আমত নাযিল করিয়াছিলাম এবং যাহাকে বনী ইসরাঈল গোত্রের জন্যে নিদর্শন বানাইয়াছিলাম।

আবদুর রায়যাক (র)......কাতাদা হইইত বর্ণনা করিয়াছেন বে, কাতাদা বলিয়াছেন ঃ
 ন্যায়। অর্থাৎ সকল সৃষ্টির ন্যায় হযরতত ঈসা (আ)-কে আল্মাহ তাআলা স্বীয় আদেশে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... শাযান ইব্ন ইয়াহিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) মূলত আল্মাহ তাআলার (আদেশ) নহেন; বরং তিনি তাঁহার (আদ্مة (দেশ) দ্বারা সৃষ্ট বান্দা।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর


অর্থাৎ ‘ঈসা আল্লাহর বাণী, যাহা তিনি মরিয়মকে জানাইয়াছিলেন।
ইমাম ইব্ন জারীর (র) নিম্নের আয়াতেরও অনুর্প ব্যাখ্যা করিয়াছেন :
 বাণী জানাইঢেছেন।

ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত আলোচ্য আয়াতাংশ

'তোমার মনে এইর্রপ ধারণা বিদ্যমান ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে কৃপা ও রহমত স্বর্পপ উহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে।'

 মরিয়মকে জানাইয়াছেন।’’

আলোচ্য আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা এই বে, হযরত জিবরাঈল (আ) আল্মাহ তাআলার আদেশসহ হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং উক্ত আদেশকে ঢাহারই নির্দেশে ফুৎকারে হ্যরত মরিয়ম (রা)-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। উহাতে হযরত ঈসা (আ) জন্ম লাভ করিলেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি সাক্য দেয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মাবূদ নাই; তিনি এক ও তাঁহার কোনো সমকক্ষ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল; হযরত ঈসা (আ) ঢাঁহার বান্দা ও রাসূল আর মরিয়মের নিকট অবতীর্ণ ও তাঁহার আদেশে সৃষ্ট আサ্মাবিশেষ এবং জান্নাত ও দোযখ সত্য, তাঁহার আমন ও কার্य যাহাই হউক, ज়ল্লাহ তাআলা তাঁহাকক জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। জুনাদা হইতে উপরোক্ত হাদীসের সাহিত অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন : সে জান্নাতের আটটি দরওয়াযার মধ্য হইতে যে কোন্নো দরওয়াযা দিয়া চাহে, প্রবেশ করিতে পারিবে।

উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ হইতে ইমাম মুসলিমও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আওযাঈ হইতে ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 আল্লাহর সৃষ্ট র্গহ এবং তিনি স্বয়ং আল্মাহর <্রহের একটি অংশ নহেন। খ্রিস্টানগণ এইরূপই বলিয়া থাকে। তাহাদের উপর আল্মাহর অব্যাহত অভিসম্পাত পতিত হউক। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে :

অর্থাৎ ‘তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে তোমাদের কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন; উহারা তাঁহারই সৃষ্টি।'
 অংশ; বরং উহার তাৎপর্য এই বে, উহারা তাাহারই সৃষ্টি।
কাছীর—৩/8b


 একটি র্রহ। এখানে প্রশ্ন জাগে, সকল বস্তুই যখন আল্লাহর সৃষ্টি, তখন ঈসাকে আল্লাহ (সৃষ্ট) K্রাহ বলিবার তাৎপর্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোন বস্তুর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে আল্নাহর সহিত সম্বন্ধযুক্ত (مضLi) করিয়া দেখানো হয়। যেমন


তিনি আরো বলিয়াছেন :
 পবিত্র রার্খ।’

অনুর্মপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : -ه-هـادخل على ربـى فی دار
অর্থাৎ ‘আমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিব।'
উপরোল্ধিথিত উদ্ধৃত্সমূহে আল্মাহৃর উষ্ধী, আমার ঘর ও তাঁহার ঘর শব্দগুচ্ছ দ্বারা যেরূপে যথাক্রমম আাল্লাহ্র সত্তার অংশ উষ্ট্রী ও ঢাঁহার সত্তার অংশ ঘর- এই ঢাৎপর্য না বুঝাইয়া উহাদের দ্বারা যথাক্রমে ‘আল্লাহ্র সশ্মানিত উট্ট্র’’ ও ‘তাঁহার সম্মানিত ঘর’ বুঝানো হইয়াছে, সেইর্রপে ' হইয়াছে।
 তাআলা এক ও অকক; তাহারার না কোন সন্তান আছে আর না কোন ত্ত্রী আছে। আর ইহাতেও ঈমান আনো যে, ঈসা আল্মাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ইহাই আল্মাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার তাৎপর্য। এই কারণেই উহার অব্যবহিত পরে আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন :
 আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র।’

থ্রিস্টান জাতির অনুর্রপ আকীদা সম্বক্ধে অন্যত্র আল্নাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ
'যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্মাহ তিন ইলাহর তৃতীয়জন, তাহারা নিশয়ই কুফরী করিয়াছে। বস্তুত এক ইলাহ ভিন্ন কোনো ইলাহ নাই।’

তিনি আরো বলিয়াছেন :



‘আর সেই সময়ে কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলিবেন, ‘হে ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা‘বূদ বানাও ? ঈসা বলিবে, তুমি মহান! যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই, তাহা বলা আমার পক্ষে সষ্ববপর ইইতে পারে না। যদি আমি বলিয়াই থাকি, তবে তুমি উহা নিশচয়ই জানিয়াছ। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো; কিন্তু জমি তোমার অন্তরের কথা জানি না। নিঃসন্দেহে তুমি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাতা।

খ্রিস্টানগণ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-কেই খোদা বলিয়া বিশ্ধাস করে। এ সম্বক্ধে আল্মাহ তাআলা বলিতেছেন :



 शৃথিবীর সকন মানুষকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছ কর্রেন, তবে কে তাঁহার বির্তচদ্ধে সামান্য ক্ষমতা
 ও কর্ত্ত্দ্ব রহিয়াছে। তিনি यাহা চাহেন, সৃষ্টি করেন। জার জাল্াा সকন বস্থুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

অভিশষ খ্রিস্টান জাতির অকীদা-বিশ্ধাস বিশ্নেষণ করিলে দেখা যায়, তাহাদের মৃণ্যতম কুফ্রের র্রপ বিডিন্ন। তাহাদ্দর এক সম্পদায় হ্যরত ঈসা (অা)-কে जকক ইনাহ মনে করে; আরেক সম্প্রাায় ঢাহাহে আল্gাহ্র শরীক মনে করে এবং আরেক সস্প্রদায় তাহাকে আা্নাহ্র পুর্র মনে করে। এত্ম্যতীত অन্যান্য বিষর্যেও তাহাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রহিয়াছে। জনৈনক यूক্তিবাদী মুসলিম দার্শনিক তাহাদের সষ্ধে মত্তব্য কর্যিয়াছেন, দশজন খ্রিচ্টান একত্রিত হইলে একটি বিষয়ে তাহারা এগাহটি মত ব্যু করিবে।’
 প্িত रिজরী চারিশত সন বা উহার পৃর্বে লিখিয়াহেন বে, ক্সট্যান্টিনোপন শহরের প্রত্ঠিাতা
 থেয়ানত निর্ধারণ চুক্তি ছিন- সম্পাদন কর্রিবার উদ্দেশ্য এক মহাসম্মেননে মিলিত হয়। মহা आমানত নির্ধারণে উক্ত সম্মেননে তীব্র মতভেদ দেখ্য দিল। তাহরা দুই হাজার্রে অধিক দলে বিভক্ত ইইয়া পড়িন। কোন দলে একশতজন, কোন দলে সত্তরজন, কোন দলে প্্বাশজন आবার কোন দলে বিশজন লোক ছিল। প্রত্যেক দন ছিন जপর দল হইতে পৃথক মঢ ও বিশ্যাসের ধারক ও প্রবক্ত। স্রাট দেখিলেন, তিনশত আঠারজনের একটি দল একটি বিশশব মত ও বিশ্ধালের অনুসারী। তিনি উক্ত দন এবং উহার মত ও বিশ্ধাসকে পৃঠ্ঠপাষকত্ত প্রদান করিলেন। স্মাট ছিলেন একজন দার্শনিক। তিনি উক্ত দলের মত্বাদ ভিন্ন অন্যান্য সকল দলের

মতবাদের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। উহার সমর্থকদের জন্যে গীর্জা প্রতিষ্ঠিত এবং পুম্তক ও আইন রচিত হইল। এই সম্প্রদায় একটি ‘আমানতনামা’ রচনা করিয়া লইল এবং সন্তান-সন্ততিকে উহা শিক্ষা দিতে লাগিল। ইতিহাসে এই সম্প্রদায় 'মালাকানিয়া’ অর্থাৎ সয্রাট প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

অতঃপর খ্রিট্টান জাতি দ্বিতীয়বার এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে 'ইয়া'কূবিয়া’ নামক নূতন এক সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। তাহারা তৃতীয়বার এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে ‘নাসতূরিয়া’ নামক নূতন এক সম্প্রদায় জন্মালাভ করে।

ইহাদের প্রতিটি সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়সমৃহের লোকদিগকে কাফির বলে। অবশ্য আমরা সকল সম্প্রদায়কেই কাফির বলি।


অর্থাৎ ‘তোমরা ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করো। "উহা পরিত্যাগ করা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হইবে।’

অর্থাৎ ‘আল্লাহ একক মাবূদ। সন্তানের পিতা হইবার ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।'

অর্থাৎ ‘সমুদয় জগত আল্লাহৃর সৃষ্টি ও ঢাঁহার দাস। তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। সকল বস্থুর উপর তাঁহার পূর্ণ কর্ত্তৃ্ম ও ক্ষ্মতা রহিয়াছে।' অতএব উহাদের কোনো কিছ্র তাঁহার त্র্রী বা সন্তান হইতে পারে না। অনুর্রপভাবে অন্যত্র আল্ধাহ তাআলা বলিয়াছেন :

‘তিনি (আল্লাহ) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্জাবক স্রষ্ঠা। চাঁহার কিরূপে সন্তান থাকিতে পারে ? আর ঢাঁহার কোনো ত্ত্রীও নাই। তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি সকল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন।’

তিনি আরও বলিয়াছেন :




‘তাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ। ইহাতে যেন আকাশমণ্গলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; পৃথিবী খఅ-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমশ্ণনী চূর্ণ-বিচূর্ণ ইইয়া আাপতিত হইবে। যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভনীয় নহে। আকাশম丹লী ও পৃথিবীত এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হইবে না। তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্ঠন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে খুনিয়া রাখিয়াছেন।’


 তাহাদের সকনকে ঢাঁহার নিকট সমবেত কর্রিবেন।"

১৭৩"বাহাহা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তিनि তাহাদিগকে পূর্ণ পুরকার দান কর্রিবেন এবং নিজ অনুগহহ জান্ বেশি দিব্বেন। কি্ুু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহৃকার করে, তাহাদিগকে তিনি মর্মাস্তিক শাষ্তি দান কর্রিবেন এবং জাল্লাহ ব্যতীত ঢাহাদ্রে জন্যে অन্য বোন অভিভাবক ও সহায়ক পাইবে না।"



 আয়াতকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। তাহারা বলেন, আলোচ আয়াতে আল্ধাহ ज'জাना বनिতেছেন, ঈসা মাসীহ আল্লাহ্র দাস্ৃ করিতেত অস্ধীকৃতি জানাইঢে পারেন না; এমনकি ফের্রেশতারাও না। অর্থাৎ बে ফের্রেশতাণ মর্যাদায় মানুম ঈসা অপেক্মা শ্রেষ্ঠতর, তাহারাও তাহার দাস়্ করিতে অস্থীকৃত হয় না।


 জাল্লাহ্র অবাধ্য হইবার বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা কেরেশতাদের অধিকতর ক্ষমা রাখিবার ঘারা মানুষ অপেক্ষা তাহাদের ল্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না।

কেহ কেহ বনেন ঃ মানু<্েে হযরত ঈসা মসীহকে শ্যেপপ থোদা বানাইয়া নইয়াছছ; ফেরেশেতাদিগকে তাহারা সেইর্পপ থোদা বানাইয়া লইয়াছে বনিয়া আাল্ধাহ ত'অলা হযরতত ঈসা মসীহর সহিত ফেরেশতাদিগকে উল্লেথ করিয়াছেন। এই প্রেক্কিতে আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই
 ঢাহারা সকলে আল্লাহূর সৃষ্টি। जহারা সকলে তাহার বান্দা। অনুส্রপভাবে অনাত্র অাল্লাহ ত‘অালা বनिত্তেনে:


 जার তাহারা ঢাহারই নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে। তিনি তাহাদের সমৃথের ও পচাতের সকল প্রকারের থবর জানেন। তিনি যাহার বিষয়ে সম্মত থরেন, তাহার বিষয়ে ব্যতীত অন্য কাহারো বিষয়ে जাহারা সুপার্রিশ করিতে পারে না। आর তাহারা তাহার ভয়ে তীত থাকে।’


অর্থাৎ যাহাহা ঢাহার দাসত্ণ করিতে অস্থীতৃত হইবে ও অবাধ্যত করিবে, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে নিজের নিকট একত্রিত কর্রিবেন এবং ইন্সাফ্র ভিত্তিতে ঢাহাদের আমল ও কার্ৰ্র বিচার করিবেন।’
 আমলের বিচারের পরিণতি বর্ণনা করিতেছেন।


जर्थाৎ ‘্যাহারা ঈমান आনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছহ, তিনি তाহাদিগকে তাহাদের সৎকাজের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন। जধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে ন্থীয় রহম়ত ও কৃপা৫ণে উক্ত পার্রিশমিকে্রে অতিরিক্ত পুরক্কার প্রদান করিব্রে।’

ইবৃন মারদুবিয়া (র)......इयরুত আবদ্মন্মাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে,
 আমলের পরিবর্তে জান্নাত্ দাহিল করিবেন।'
 তাহারা পৃথিবীতে শে সব নেককারের উপকার কর্রিয়াছিন, তাহারা বদকারের জন্যে সুপারিশি করিতে অনুমতি লাভ করিবেবে এবং তাহাদের সুপার্রিশে তাহদিগকে তিনি দোষখ হইতে মুক্তি দিবেন।

উপরিউক্ত হাদীসের সনদ প্রমাণিত নহে। অবশ্য উহা হযরত আবদুল্মাহ্ ইবৃন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে।


অর্থাৎ ‘যাহারা আল্মাহৃর দাসত্ করা ইইতে বিরত রহিয়াছে এবং অহংকারের সহিত তাাহার প্রতি অবাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। তখন তাহারা নিজ্জের জন্যে কোনো বন্ধু বা সাহাय্যকারী খুঁজিয়া পাইবে না।'

অনুক্রপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ যযাহারা অহংকারে আমার দাসত্ব ইইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা নিশয়ই নিজ্রেদের উক্ত পাপাচারের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।’
 (IVO)

১৭৪."হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং তোমাদের প্রতি সুম্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াঘি।"
১৭৫. "याহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে ও ঢাঁহাকে অবলম্বন করে, ঢাহাদিগকে তিনি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং ঢাহাদিগকে সরন পথে পরিচালিত করিবেন।"

তাফ্সীর : আল্লাহ তা'আলা সমপ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে মহা প্রমাণ আসিয়াছে। উক্ত প্রমাণ কিয়ামতের দিনে তাহাদের কোনর্রপ অজুহাত খাড়া করিবার পথ রুছ্ধ করিয়া দিয়াছে। উহা আগমণের পর তাহারা সেদিন নিজেদের কুফরী ও অবাধ্যতার পক্ষে কোনরূপ বাহানা দেখাইতে পারিবে না। উক্ত প্রমাণ সর্বপ্রকারের সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছে।
وَآنْزَلْنَا الِيْكُمُ نُوُرْا مُُبِيْنَا

অর্থাৎ ‘আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো অবতারণ করিয়াছি।’ উহা সত্যকে স্পষ্ট ও আবরণমুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইব্ন জুরাইজ প্রমুখ তাফ্সীরকার বলিয়াছেন, نُوْ স্পষ্ট আলো অর্থাৎ আল-কুরআন ।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঢাঁহার দাসত্ ও ঢাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছছ, তিনি তাহাদিগকে স্বীয় জান্নাতে দাখিন করিবেন, নিজ কৃপা ও মেহেরবানীতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত মর্যাদা প্রদান

করিবেন এবং তঁহাদিগকে তাঁহার দিকে পৌঁছিার জন্যে जানোকময়, সঠিক, সত্য ও সর়ল পথ প্রর্শন করিবেন। বষ্থুত ইহাই মু'মিনের বৈশিষ্ট।। ঢাহারা দুনিয়াতে বেক্রপ অাকীদা ও আমলে সত্য ও সঠিক পথে বিচরণ কর্রিয় থাকে, আখিরাতে সেইর্木পে জান্নাতের সঠিক ও নির্ডুল পথে চनিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে।
 ধतिऱाइए।

इयরত জनী (রা) হইঢে হারিস জান-जাওয়ার কর্ত্ণ বর্ণিত হইয়াছে বে, নবী করীম (সা)
 রচ্్ু। গ্ন্নের প্রথমদিকে উক্ত হাদীস উহার পরিপিণ্ণ অবয়েবে বর্ণিত হইয়াচ্ছ।

## (IVq)

 وَ

১৭৬. "লোকে তোমার নিকট ব্যবश্থা জানিতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসত্তান ব্যক্তি সম্ধক্ধে ঢোমাদিগকে জাল্লাহ ব্যবগ্থ জানাইতেছেন : কোন পুক্থষ মারা গেলে লে ব্যঞ্তি यদি নিঃসত্তান হয় ও তাহার এক তপ্নি থাকে, তবে তাহার জন্য পর্রিত্যক সম্পত্তির অর্ধাएশ এবং সে यদি সত্তানহীন হয়, তবে ঢাহার তাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। জার দুই অপ্মি থাক্কিনে তাহাদের জন্য ঢাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-ঢৃত্তীয়াশ্; জার यদি ভাই-
 হইবে এই আাশৃকায় জাল্লাহ ঢোমাদিগকে পর্নিকারতাবে জানাইচেছেন এবং আাল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিলেষ অবহিত।"

ঢাফ্গীন ঃ ইমাম বুथারী (র)......হযরত বারা‘ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সর্বশেণে जবতীর্ণ সূরা হইতেছে সূরা বারাআাত এবং সর্বশশেে जবতীী অায়াত হইতেছে:
 হयরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা নবী ক্ীীম (সা) আমার নিকট आগমণ করিলেন। आমি


 বণ্তিত হইবে ? ইহত্ত ফারায়়ে্যের এই আয়াত নাযিল ইইন ः

ইমাম বুখাগী ও ইমাম মুসলিম উপরিউক্ত হাদীস রাবী ত’বার সনদদ বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকনকগণ উহা হযরত জাবির (রা) হইতে অবিচ্ম্নি সনদদ বর্ণনা করিয়াছ্নে।

ইব্ন জাবূ হাতিম (র)........জাবুय-যুবায়ূ হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, হযরত জাবির (রা) বলেন :

এই আয়াত জামার সম্ধে নাযিল হইয়াছে।


 কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ হইতেছে ‘নিঃসন্তান ব্যক্তি।’ শেমন, এই আায়াতংশশ জাধ্gাহ তআলা বলিয়াছেন :

जর্থাৎ ‘यদি কেহ নিঃসস্তান অবস্शাম মারা যায়।
 শরীফে বর্ণিত রহহিয়াছে বে, হ্যরত উমর (রা) বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার আকাজ্কা ছিল,



 অপেক্ষা অধিকত্র প্রশ্ন কর্য়াছি। এক্দা আমি এ সম্ধক্ধ তাঁাকে প্রশ্ন করিলে তিনি স্বীয়
 আয়াত (আলোচ আয়াত)-ই তোমার জন্যে যথেষ।

ইমাম জাহ্যদ উপরিউক্ত হাদীস সংক্কেপেই বর্ণনা করিয়াহেন। তবে ইমাম মুসলিম উহা অধিকতর বিস্তারিত আকারে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম आহ्यम (র)......इयরত উমর (রা) হইতে বর্ণলা করিয়াছ্নে বে, হযরুত উমর (রা)

 করীম (সা)-এর নিকট উক্তু আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে নানবর্ণের উক্ট্রের মালিক হఆয়া অপেক্শ অধিকতর জনন্দের বিষয় হইত। উক্ত হাদীসের সনদ

[^6]কাছীর——/৪৯

সহীহ। তবে হযরতত উমর (রা)-এর সহিত তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী রাবী ইবৃ木াহীমের


ইমাম জাহম (র)......হযরত বারা ইবৃন আयিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা জনৈৈ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আপমণ কর্রিয়া ঢাহাকে কানাना’ সষ্ধক্ধে প্রশ্ন করিল। তিনি বनिলেন ঃ ⿹্রীমকালে অবতীর্ণ আয়াতই তোমার জন্যে যथ্ট।

উক্ত হাদীলির্র সনদ সহীহ। ইমাম जাবূ দাউদ ও ইমাম ত্রিম্মিীী উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা কব্রিয়াছেন। উল্লেথ্য বে, নবী করীম (সা) ব্যেহুহ হযরতত উমর (রা)-এর প্রव্গের উত্তর প্রসংণে
 শে, কালাनার উত্ত্রাধিকার সম্ধীীয় প্রশ্নের উত্তর আলোচ্য আয়াত্ সন্তোষজনকভাবে প্রদত্ত হইয়াহ্। তবে হযরত উমর (রা) শদটির অর্থ নবী করীীম (সা)-এর নিকট জিख্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছ্লেনে। এই ভুলের কারণণ তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট যদি आমি كالة অর্থ সমఁ্ধে প্রশ্ন কর্রিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লানবর্ণর (প্রিয়) উс্ট্রের মালিক হওয়া অপেক্থা অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এবদা হয়তত উমর (রা) নবী করীী (সা)-এর নিকট كلال্যষ্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ অাল্gাহ ত'জালা কি উহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন নাই ? তৎপর এই আয়াত নাযিল হইল :

কাতাদা (র) বলিয়াছ্ন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে বে, একদা হযরুত আবূ বক্র সিদ্দীক (রা) স্বীয় খুত্বায় বनিয়াছেন ঃ তোমরা শোন! সূরা নিসার প্রথমাংশের দায়ডাগ সশ্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্য হইতে প্রথম আয়াতে মৃতের সন্তান ও মাতাপিতার পাপ্য অংশ্র বর্ণিত হইয়াছে। দিতীয় আয়াতত মৃতের স্বামী, त्री ও বৈপিচ্রেয় ज্রাত্বৃন্দের প্রাপ্য অশশ বর্ণিত হইয়াহ্; উক্ত সূরার শেষ আয়াতে আপন ভ্রাত ও তগিনীবৃন্দ্র প্রাপ্য जংশ বর্ণিত হইয়াছে
 প্রাতির নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর উপরিউক্ঞ রিওয়ায়াত বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

आয়াতের অর্থ :
 यেমন অनাত जাল্नाহ বनिয়াছেন :

তিনি আরো বनিয়াছেন :

 অত্তিতূই অবশিষ্ট থাকিবে।’

[^7]
একদল ফকীश् বলেন ঃ যাহার কোনো সד্তান থাকে না, তাহার মাত্িিত থাকুক অথবা না
 নিজেদের দাবির সমর্থনে পেশ করেন। তাহারা বলেন, এখানে للالك এর পরিচ্য় প্রান প্রসল্রে
 ইইবার কোনো কथা তিনি উন্নেথ করেন নাই। অতএব নিঃসস্তান ব্যক্তি মাত্-পিত্হীন হউক


 आবূ বকর সিদীক (রা)-ও উহার উপরিউজ্ত সংঅ্aার পক্ষে রায় দিয়াছ্ন। আায়াতের নিল্নোত্ত জংশ দ্যার উপরিউক্ত সং্্ঞই সঠিক বনিয়া প্রমাণিত হয় :

## ولَّهُ اَخْتُ فَلَهَا نصنْفُ مَا تَرَكَ

जর্থ্যৎ ‘यদি তাহার কোন্না অগিনী থাকে, তবে লে তাহার রাখিয়া যাওয়া সস্পতির অর্ধেক পাইবে।

 কিন্ू সর্ববাদীসষ্ মত এই বে, পিতার বর্ত্যান থাকা অবস্ছায় ভগিনী কোনো অংশ পাইবে না। অতএব বলা যায়, كالی -এর দুইটি বৈশিষ্টের উভয়ীিই কুরজান মাজীদ দ্মারা প্রমাণিত হয়।
 গভীরভাবে চিত্তা করিবার পর ইহাও বোধগম্য হয়।
 প্রথম্মেক্ত চারি রাবী বলেন ঃ একদা হ্যরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিকট জিজ্sাসা করা

 তাহার উক্ত রায়़র বিষ্ন্ধে বির্রপ সমালোচনা হইল। ইহাতে তিনি বनिলেন, आমি নবী করীম (সা)-কে এইর্রপ রায় দিতে שনিয়াছি।
 ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ মুহাদিস বর্ণনা করিিয়াছেন বে, হंযরত ইবৃন জাব্মাস (রা) ও হযরত ইবুন যুবায়র (রা) বলিত্ন, মৃত ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান ও একটি অগিনী রাধিয়া গেলে ভগিনীটি তাহার সম্পত্তির কোন অংশ পাইবে না। কারণ जাল্লাহ ত'অানা বলিয়াছেন :

जর্बাৎ ‘কোনো ব্যক্তি নিঃসত্তান অবস্থায় একটি ভগিনী রাখিয়া মরিয়া গেলে লে তাহার সশ্পত্তির जর্রাংশ পাইবে।

তাহারা বলেন ঃ উऊ্ত আয়াত্ বনা হইয়াছু বে, মৃত বাক্তি কোন সঙ্তান না রাখিয়া একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে অগিনী অর্ধ্রে সশ্পত্তির উত্তাধ্ধিকার পাইবে। মৃত ব্যক্তি অকটি অগিনী ও

একটি কন্যা সন্তান রাথিয়া গেলে সে তো সন্তান রাথিয়াই মরিয়া গেল। অতএব ভগিনী তাহার সশ্পত্তির কোন অংশ পাইবে না।

অन্যান্য ফকীহগণ বলেন ঃ এইর্রপ जবস্शায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে তাহার কন্যা यাবিল ফুফ্র্য হিসাবে এবং অর্ধাশ পাইবে তাহার অগিনী आসাবা হিসাবে। মৃত ব্যক্তির जগিনী বে তাহার কন্যার ন্যায় তাহার সস্পত্তির অর্ধাশ পাইবে, তাহা আলোচ্য আয়াত ঘারা নহহ; বূং নিস্নেক ভিন্ন প্রমাণ মারা প্রমাণিত হয় :

ইমাম বুখারী (রু)......जাসওয়াদ ইইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে হयরত মু'অায ইব্ন জাবাল (রা) आমাদের মধ্যে এই ফায়সাना দিয়াছেন- মৃত ব্যক্তি একটি কন্যা সত্তান ও একটি ভগিনী রাঘিয়া গেলে উভয়ের প্রত্যেকে তহার সশ্পত্তির অর্ধাংশ করিয়া পাইবে। এই হাদীসের অনাতম রাবী সুলায়মান পুনরায় উशা বর্ণনা করিবার কালে 'নবী করীম (সা)-এর যুণে" কथাটি উল্নেখ করেন নাই। হ্যায়ন ইব্ন ৫র্রাহবীন (র) হইতে ইমাম বুখারী जার্রা বর্ণনা করিয়াছেন : একদা হयরত অাবূ মূসা আশ'জারী (রা) জিজ্ঞাসিত হইলেন বে, কোনো ব্যক্তি একটি কন্যা সত্তান, একটি নাতনী ও একটি অগিনী রাখিয়া মারা গেলে जাহার সশ্পত্তি কিভাবে বচ্টিত হইবে ? তিনি বলিলেন, কন্যা সত্তানটি তাহার সস্পত্তির অর্ধাংশ এবং जগিনী जর্বাংশ পাইবে ? जতঃপর প্রশ্নকারীকে বনিলেন, ঢুমি ইবৃন মাসঊদ (রা)-এর নিকটও গমন কর্রিয়া তাহাকে এই স্মc্ধে প্রশ্ন করো। তিনি নিষ্য়ই আমার সহিত একমত হইবেন। প্রশ্নকারী ব্যক্তি হযরত ইব্ন মাস্ট্দ (রা)-এর নিকট নিজের প্রশ্ন পেশ কর্রিয়া হযরত আবূ মূসা
 হইব এবং সঠিক পথের বিচরণকারীদ্দর जउ্ত্ভুক্ত थাকিব না। এই বিষয়ে নবী করীম (সা) বে
 এক-ষষ্ঠাংশ। ইহাতে উভয়ের প্রাপ্য অংশের পর্রিমাণ দুই-তৃতীয়াশ হইবে। অবশিষ্ট এক-তৃত্য়াশ্শ ভগিনী পাইবে। রাবী বলেন, আমরা হযরত আাব মূসা (রা)-এর নিকট আাগমন কর্রিয়া হযরত ইবৃন মাসৃউদ (রা) কর্ত্ক প্রদত উত্তর তাহাকে জানাইনাম। তিনি বনিলেন, এই বিজ্ঞ পত্ত যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমা থাকে, ততদিন আামার নিকট নিজ্রেদের প্রশ্ন बইয়া आসিও ना।

> وَهُوْ يَرِرِشُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ

অর্থাৎ निঃসন্তান মাত্--পিত্হীন ভগিনী এ্রাত রাখিয়া মারা গেলে ভ্রাত তাহার সমুদয় সশ্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। মৃত ভগিনীর মাতা বা পিতা থাকিলে র্রাত ঢাহার সশ্পত্তির কোনো जংশ পাইবে না। নিঃসস্তান মাত্-भিতৃহীন ভগিনী যদি এইর্পপ কোন উত্তরাধিকারী
 বৈপির্রেয় ज্রাত, তবে তাহদদর জন্যে নির্দি অংশ তাহাদিগকক প্রদান করিবার পর যাহা

 আপকদিগকে প্রদান করো। অবশিষ্ট অংশ নিকটতম পুরৃণ্রের্র পাপ্য হইবে।

অর্থাৎ निঃসন্তান মাত্-|িত্থীী ব্যক্তি দুইটি বোন রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহারা তাহার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। বোনের সং্থা দুই-এর অধিক হইলে তাহারা এইর্পে দুইতৃতীয়াশ্শ পাইবে।

একদন ফকীহ্ উপরিউক্ত আয়াতাংশের উপর কিয়াস প্রয়োগ করিয়া মৃত ব্যক্তির দুই কন্যা সঙ্তানের প্রাপ্য অংশ সশ্পর্কিত সমস্যার সমাধান বাহির করেন। যেমন, নিল্নোত্ত জয়াতে বর্ণিত দুইয়ের অধিক কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশের উপর কিয়াস প্রল্যোপ করিয়া ফকীহৃহ্গণ দুই-এর অধিক অগিনীর ূাপ্য অং্প সশ্পর্কিত সমস্যার সমাধান বাহির করেন :

## 

অর্থাৎ (মৃত ব্যক্তির) কন্যা সন্তানেন সংখ্যা দুই-এর অধিক হইনে তাহারা তাহার সশ্পত্তির দুই-ত্তীয়াশ্শ পাইবে।
 जংশ কি হইবে এখানে তাহ বর্ণিত হইচেছে :

অর্থাৎ কাनালার উত্রাধিকারীগণ ভ্রাত ও ভগিনী উভ্য় ল্রেণীর হইলে একজন পুরুশ্ষ দুইজন স্তীরলোকের आাপ্য অঃশের সমান অংশ পাইবে। মৃতের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী বা ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাকার নারী-পুরুষ উভয় व্রেণী আসাবা হিসাবে উઉ্ত্যাধিকারী হইলেও একজন পুরুুষ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান অংশ পাইবে- এই নীতির ভিত্তিতে তাহাদের মধ্যে সশ্পত্তি বণ্টিত হইবে।
 তোমাদের অনুসরণের জন্যে অবশ্য পালনীয় বিষয়সমুহ পরিষারূ্রপে বর্ণনা করেন এবং তোমাদের জন্যে সীমা নির্ধারণ করিয়া দেন। তিনি প্রতিটি निর্দেশের সুফল, মংগল ও কন্যাণ
 তাহার সম্পত্তির কত অংশ পাইবার ভ্যাগ্য।

ইব্ন জারীর (র)......মুহা্পদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ এক্দা নবী কর্রীম (সা) সাহাবীগণসহ সফর্রে ছিলেন। হযরত হহযায়া (রা) নবী করীম (সা)-এর উটের পচাতের উটে এবং হযরত উমর (রা) হযরত হু্যায়ফা (রা)-এর উটের পশাতের উটে সওয়ার ছিলেন। এই जবস্থায় নিস্নেন আয়াত নাযিল ইইন :

নবী করীী (সা) উহা হযরত হ্যায়ফা (রাা-কে শিখাইলেন এবং হযরত হুযায়া (রা) উহা হযরত উমর (রা)-কে শিখাইলেন। এই ঘটনার পর একদিন হ্যরত উমর (রা) হযরত হ্যায়ফা (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্ধে প্রশ্ন করিলেन। হযরতত হযায়ফা (রা) তাহাকে বলিলেন, দেখিতেছি, ঢুমি তো একজন অবুঝ ব্যক্তি। নবী করীম (সা) উহা আমাকে যেক্রপ শিখাইয়াছেন, আমি তোমাকে উহা ঠিক সেইক্রপে শিখাইয়াছি। আল্মাহ্র কসম! আমি কখনো উহার অতিরিক্ত

কিছ్ তোমাকে বলিব না। হযরতত উমর (রা) বলিতেন, जায় জাল্লাহ। বিষয়টি তুমি আমাদের জন্যে পরিষ্কারর্পে বর্ণনা করিলেে আমার নিকট টহা স্পষ্ট ও পরিষ্কর হয় নাই।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরিউক্ত হাদীস উপরিল্লিখিতঞ্রপপই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা
 ইবৃন সীরীন্রে সাক্ষাতলাভ ঘটে নাই বলিয়া ইব্ন সীরীন কর্ত্ক বর্ণিত উপরিউ্ত হাদীসের সनদ বি冋্ফ্মি।
 সংকनন্ন বর্ণনা কর্যিয়াছেন ঃ নবী করীী (সা)-এর সফর্রে অবস্থায় তাঁার প্রতি কালালা সঙ্ধীয় আয়াত নাযিল হইন। তিনি থামিলেন। তাহার উটের অব্যবহিত পশচাত হয়ত হ্যায়ফা (রা)-এর উট ছিন। তিনি উহা হযরত হ্যায়ো (রা)-কে শিখাইলেন। হযরত হ্যায়ফা (রা) পচ্চাত্ তাকাইয়া হযরত উমর (রা)-কে দেথিলেন। তিনি উহা তাহাকে শিখাইলেন। স্বীয়
 হ্যায়ফা (রা)-কে ডাকিয়া তৎসস্ধক্ধ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন। হযরত হ্যায়ফা (রা) বলিলেন, नि૪য়ই নবী করীীম (সা) आমাকে উহা বেভাবে শিখাইয়াছেন, আমি লেইভাবে উহা আপনাকে শিখাইয়াছি। আাল্লাহ্র শপথ! নিচ্য়ই আামি সত্যবাদী। অাল্লাহ্র শপথ! আমি কথনো উহার অরতিরিক্ত কিছু আপনাক্কে বলিব না।

হাফি্য জাবূ বকর আহ্মদ ইবৃন আমৃর আন-বায়্যার অতঃপর মন্ত্যা করিয়াছেন, উপরিউऊ হাদীস হয়ত হ্যায়ফা (রা) উিন্ন অন্য কোন সাহাবী বর্ণনা কর্রিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তেমনি হযরত হ্যায়ফা (রা) হইতে উপরিউক্ত মাধ্যম ভিন্ন জন্য কোন মা্যমে উशা বর্ণিত হইয়াছ্ছ বলিয়াও আমার জনা নাই। পরনু. উপরিউক্ত সনদের রাবী হিশাম হইতে जাবদুল জানা ভিন্ন অন্য কোন রাবী উহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন বলিয়াও आমার জনা নাই। ইমম


ইবৃন আবূ শায়বা (র)......সাঈদ ইবৃন ম সুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা কর্য়াছেন ঃ এক্দা
 সম্পত্তি কির্রেপে বঞ্টিত হইবে ? ইহতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইন :
 কन्गा উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্সা (রা)-কে বলিলেন, নবী কর্রীম (সা)-এর ম্যোজ মুবারকক
 মুতাবিক হयরত হাए্সা (রা) নবী করীম (সা)-এর হাসি-খুশি অবস্शয় তৎসষ্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, ঢোমার পিতাই তোমার নিকট এই শ্নশ উল্লেখ কর্রিয়াছে। আমার মনে হয়, ঢোমার পিত উহা বুঝিবেেন না। হযরত উমর (রা) উহার পর বলিতেন, নবী করীম (সা) বে ম্তব্য করিয়াছছেন, উহার পর জামি উহা পার্রিব বলিয়া আমার মনে হয় না।

ইমাম ইব্ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া ইবৃন উয়ায়নার মাধ্যমে উমর ইবุন তাউস হইঢে উপরিউউ্ঞ হাদীস এইক্রপে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ একদা হযরত ঊমর (রা) স্বীয় কন্যা উমুল মু’মিনীন হযরত হাফ্সা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর নিকট

كَلَالَةُ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি একখানা অস্থির উপর সংশ্নিষ্ট আয়াত লিখিয়া হযরত হাফ্সা (রা)-এর নিকট দিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন, কে তোমকে এই প্রশ্ন করিতে বলিয়াছে ? উমর ? আমার মনে হয় যে, উহা সে ভালরূপে বুঝিবে না। গ্রীষকালে অবতীর্ণ আয়াতটি কি তাহার জন্যে যথেষ্ট নহে ? গ্রীষকালে অবতীর্ণ আয়াতটি হইতেছে সূরা নিসার নিল্নের আয়াত :

 आয়াতটি নাযিল হইন। অতঃপর হযরতত উমর (রা) উপরিল্ধিথিত স্ধলিখিত অস্থি কেলিয়া দিলেন।

বর্ণনাকারী উপরিউজ্ত হাদীসে ইহাই উল্নেখ কর্রিয়াছেন। তবে উক্ত হাদীসের সনদে সাহাবী পর্যা|ụর রাবী উঘ্য থাকায় উহা বিচ্ছ্নি সনদ্রে হাদীস।
 (রা) একটি লिशिত অश্ ি নইয়া সাহাবীদিগকে একত্রিত করত বলিলেন, আজ আমি এই বিষয়
 সময়ে ঘরের মধ্য হইতে একটি সাপ বাহির হইল। ইহাতে সকলে ছতত্ হইয়া গেল। ইश
 বিয়্যেি লেষ পর্যত পৌঁছিতে দিতেন। উক্ত হাদীলের সনদ সহীহ। হাকিম উशাকে সহীহ बनिয়াহ্ন।

जাবূ জবদিল্ধাহ নিশাপুরী (उ)......হयরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ यদি আমি র্রাসূনুল্পাহ (সা)-এর নিকট তিনটি বিষয় সম্ধক্ধে প্রশ্ন করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লানবর্ণের উটের পালের মালিক হওয়া অপেক্কা অধিকতর আনন্দায়ক



 উश ইমাম বুখাগীী ও ইমাম মুসলিল্যে আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিঙ্ধ্ সনদ বিশিষ্ঠ। তবে তাহারা উহ বর্ণনা করেন নাই।

আবূ জবদিল্ধাহ নিশাপুরী (ন) হযরত উমর (রা) হইচে বর্ণনা কন্রিয়াছেন বে, হযরত উয়
 যাইতেন, তবে উহা আমার নিকট দूনিয়া ও উহার যাবতীয় সশ্শদ অপেশ্ম অধিকতর
 आন-নিশাপুরী মత্ব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীলের সনদ সহীহ। উशা বুখারী ও মুসলিম কর্ত্রক আরোপিত শর্চ অনুयায়ী বিఠদ্দ, তবে তাহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

 তাহাদদর মধ্যে आমি (এখन) শেষতম ব্যক্ত। একদা তাহাকে বनিতে ঔনিয়াছি, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সঠিক। आমি জ্জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, जপনি কি বলিয়াছেন ? তিনি বলিলেন,

 অনুমায়ী বিধ্ধ্ । তবে তোহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

ইবุন মারুদিয়া (র)......হযরত ইবৃন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, হযরত ইব্ন जাব্মাস (রা) বলেন ঃ याহারা হयরত উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগ দেথিয়াছ্, আমি (এখन) তাহাদের মধ্বে সর্বশেষ ব্যক্তি। হয়ত উমর (রা) বলেন, হযরত অাূ বকর সিদ্দীক

 মর্যিয়া গেলে উভয় c্রেণীর ভ্রাতাগণই সশ্পিनিত্ভাবে তাহার সশ্পত্তির এক-তৃত্তীয়াংশের উত্ত্রাধিক্নাী হইবে। হযরত অাবূ বক্র সিদীক (রা) তাহার উক্ত মতের বির্রেধী ছিলেন।

 নিকট ইসৃতেখারা করিতে লাগিলেন। বनিতে লাগিলেন, আয় जাল্লাহ! यদি তুমি উशার মধ্যু মभন নিহিত দেখ্যে, তবে উহা প্রানিত কর। অতঃপর ঘাতক কর্তৃক আহত হইবার পর তিনি উऊ্ত निপিটা চাহিয়া जানাইয়া নষ্ঠ কর্রিয়া দিনেন। উহাত্ত कি निখিত ছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি বনিলেন, आমি দাদা ও কাनाना সম্ষক্kে একটি লিপি লিখিয়া তৎসম্ধে আল্ধাহ ত'অালার निকট ইসৃত্থোরা কর্রিয়াছিনাম। দেথিলাম, এই বিষয়ে তোমরা বে जবস্থায় আছ, লেই অবস্থায়ই তোমাদিগকে রাখিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে। ইমাম ইব্ন জারীীর
 जাবূ বাক্র সিদ্ীীক (রা)-এর মঢের বির্রেধিত করিতে আমার নজ্জাবোধ হয়। হ্যরত আবূ

 তাবিঋ, পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী ইমাম, চারি ইমাম, সঞ্ট ফকীহ এবং সকল শহরের ফকীश ও

 বিষয়ই সুম্শষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছ্নন। আাোচ্য আয়াতের সর্বশশষ অংণো উহার প্রতি ইপ্তিত রহিযাছছ :

जর্থাৎ ‘আল্নাহ ত'জালা তেমাদিগকে সবিস্ঠারে বলেন, যেন তোমরা পথহারা না হও। जার অা্লাহ সব ব্যাপারেই সর্বাধিক বিজ্ঞ।'

## সূরা নিসা সমাপ্ত

# সূরা মায্রিদা 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।
ইমাম আহমদ (র)......হযরত আসমা বিনতে ইয়াयীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াयীদ (রা) বলেন : একদা আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় সম্পূর্ণ সূরা মায়িদা নাযিল হয়। উহার ভারে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালী ভাংগিয়া চুরমার হইবার উপক্রম হয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......উম্মে আমরের চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, উন্মে আমরের চাচা বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সফরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্মাহ (সা)-এর উপর সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়। উহার ভারে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালী ভাংগিয়া যাওয়ার উপক্রম शয়।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্মাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্দাহ (সা) উষ্ট্রীর উপর আরোহণরত অবস্থায় সূরা মায়িদা নাযিল হয়। কিন্তু ওহীর চাপে উষ্ধী তাঁহাকে নিয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া পড়ে। ফলে তিনি উহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করেন। অবশ্য একমাত্র ইমাম আহমদ্ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরাত্তলি হইল সূরা মায়িদা ও আল-ফাতহ। তবে তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি গরীব ও হাসান পর্যায়ের।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে শে, তিনি বলেন : সর্বশেষ


তিরমিযীর রিওয়ায়াতের অনুর্রপ আবদুল্নাহ্ ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার সনদ সহীহদ্বয়ের শর্তে সহীহ। কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

হাকিম (র)......যুবায়র ইব্ন নুফায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্ন নুফায়র (রা) বলেন ঃ আমি হজ্জ করিতে যাই এবং সেই সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করি। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে যুবায়র! তুমি কি সূরা মায়িদা পড় ? আমি বলিলাম, হ্যা। তিনি বনিলেন, এইটাই রাসূলুল্নাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। সুতরাং ইহার মধ্যে কাছীর—৩/৫০

যাহা তোমরা হানাল হিসাবে পাইবে, তাহা হানাল হিসাবে গ্রহ করিবে এবং যাহা হারাম হিসাবে পাইবে, তাহা হারাম বলিয়া জানিবে। অতঃপর হাকিম বনেন, হাদীসটি সহীহদ্যের শর্ত্র সহীহ বটে, কিন্ু তাঁারা ইহা উদ্ধৃত কর্রেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)......মুআাবিয়া ইবৃন সানিহ ইইতে বর্ণ্পনা করেন বে, সুজাবিয়া ইবৃন সালিহ উপরিউক্ত রিওয়ায়াত অপেক্ষা এইইফু বেশি বলেন ঃ যুবায়র ইবৃন নুফায়র (রা) হयরত আয়শশা (রা)-কে রাসূনুল্লাহ (সা) চরিত্রের বিষয়ে জিঞ্sাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন বে, রাসূনুল্নাহ (সা)-এর চরিত্র হইন হবহু কুর্রান। ইব্ন মাহদীর সনদে নাসাফ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।






১. "হে ঈমানদারগণ! প্রতিশ্রুতি পালন কর। তোমাদের জন্য হালাল করা হইল সেইधলি ছাড়া যাহা পরে খনানো হইবে। তবে ইহরামের অবস্থায় হালাল নহে। নিশয়ই আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই নির্দেশ দেন।"
২. " হে ঈমানদারগণ! অল্লাহর নির্দেশসমৃহের অবমাননা করিও না এবং মর্যাদার মাসণলির মর্যাদা রক্ষা কর। আর কা‘বা ঘরের জন্যে উৎসর্গিত প এবং বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে আমলকারীদের (নিরাপত্তা বিমিত করিও না)। তাহারাও তাহাদের প্রভুর দান ও সন্তুষ্টি চাহিতেছে। যেই সম্প্রদায় তোমাদিপকে মসজিদুল হারামে আসিতে বাধা দিত, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের বাড়াবাড়ির কারণ না হয়। আর পুণ্য ও পরহেযগারীর কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও উৎপীড়নের কাজে সহায়তা করিও না। আল্লাহকে ভয় কর; নিচ্চই় আল্লাহর শাস্তি সুকঠিন।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মা‘আ'ন ও আউফ অথবা উভয়ের যে কোন একজন ইইতে বর্ণনা করেন যে, মা‘আ’ন অথবা আউফ বলেন, ‘কোন এক ব্যক্তি আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া ঢাঁহাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যখন তুমি আল্মাহ্র কালাম ৷ তখন কর্ণ সজাগ রাখিবে। কেননা ইহা দ্বারা আল্লাহ তাআআলা কোন সৎক্াজের প্রতি আদেশ অথবা কোন অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

আनী ইব্ন হুসায়ন (র)......যুহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন : যখন আল্মাহ তাআলা 1 তোমরা তাহা পালন কর। কেননা এইর্রপ সম্বোধনের মধ্যে নবী (সা)-ও অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

আহমদ ইব্ন সিনান (র)......খায়সামা ইইতে বর্ণনা করেন যে, খয়সামা (র) বলেন ঃ কুরআনে সেই অর্থে ব্যবহ্রত হইয়াছে।

যায়দ ইব্ন ইসমাঈল আস-সায়িগ আল-বাগদাদী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)
 যাহাদিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আনী (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বাপেক্ষা সপ্মানিত ও সর্বাপেক্ষা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। কেননা কুরআনে প্রত্যেক সাহাবীকেই ভৎসনা করা হইয়াছে একমাত্র আলী (রা) ব্যতীত। আলী (রা)-এর ব্যাপারে কুরআনের কোথাও ভৎ্ৎনা করা হয় নাই। তবে এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল, ইহার বিষয়বস্তু বর্জনীয় এবং ইহার সনদে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়াতটির একজন বর্ণনাকারী ইইল ঈসা ইব্ন রাশেদ যিনি অপরিচিত ও অজ্ঞাত ব্যক্তি। অতএব তাহার নিকট হইঢে বর্ণিত হাঁদীস বর্জনীয় বা মুনকারের মষ্যে গণ্য।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি যে, ইহার একজন রাবী ইইলেন আলী ইব্ন বুযাইমা। যদিও তাহাকে সিকাহ বা নির্ভরশীল রাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তবুও কথা হইল যে, তিনি একজন কট্টর শী'আ মতাবলন্বী ব্যক্তি। পরন্তু আলোচ্য রিওয়ায়াতে অন্য সকল সাহাবীকে চতুরতার সহিত হেয় করার প্রয়াস চালান ইইয়াছে। অতএব ইহা বর্জনীয়।

উল্লেখ্য यে, কুরআনে আলী (রা) ব্যতীত অন্য সকলকে ডঙসনা করা হইয়াছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, উহা দ্মারা সেই আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে যাহাতে রাসৃলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে আলাপ করার পৃর্বে সাদকা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন বে, আলী ব্যতীত অন্য কেহ সেই নির্দেশ মুতাবিক আমল করেন নাই। তবে ইহার পরপরই আল্মাহ তাআলা নাযিল করেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা কি রাসূলূল্মাহ (সা)-এর সহিত আলোচনা করার পূর্বে সাদকা দিতে ভয় পাও ? যখন তোমরা তাহা কর নাই, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।’

ইহা দ্বারা অন্য সকল সাহাবীকে ভৎসনা করা ইইয়াছে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মন্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতের নির্দেশটি মুস্তাহাব ছিল, ওয়াজিব নয়। উপরন্তু সাহাবীরা সেই আয়াতটির উপর আমল করার পূর্ণ সুবোগের পূর্বেই উহা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতএব সাহাবীরা আল্লাহর

निদ্দেশকে অমা্য কর্রিয়াছিলেন বনিয়া তাঁহাদের প্রতি দোযারোপ করা যায় না। কেননা


দিতীয়ত, পবিত্র কুরজানে হয়ত জনী (রা)-কে কখনই ভৎসনা করা হয় নাই বলিয়া «ে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াহ, সেই ব্যাপারেও মন্তব্য করার অবকাশ রহিয়াহে। কেননা সৃরা আনফালে যুদ্ববদীদদরকে মুক্তিপণণর বিনিমক্যে মুক্তি দেওয়ার পক্ষ অভিমত প্রকাশকারী সকলেই সূরা আনফালের তিরক্কারের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। উমর (রা) ৫্খু ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এক্মার্র তিনিই সেই আয়াতের লক্ষের বহির্ভূত। অতএব ইহ দ্যারা বুবা यায় বে, आলোচ হাদীসটি নিতন্ত দুর্বল। আল্লাহই ভালো জানেন।
 ইব্ন মুসলিম (র) বলিয়াছেন, आমর ইব্ন হাযম (রা)-কে নাজরানে প্রেরণ করার সময় রাসূনूল্নাহ (সা) তাহাকে ব্যে চিঠি দিয়াছিলেন, লেই চিঠিটি আমি পড়িয়াছি। চিঠিটি আবূ বকর ইব্ন হাयমের নিকট সংরক্ষিত ছিল। উহাতে ইহা আল্লাহ ও র্যাসূল্ের পফ্ম হইতে নির্দ্রেশ' এই
 হিসাব গ্রণ করিবেন’ পর্য্ত সূরা মায়িদার প্রথম চারিটি আয়াত লিপিব্ক ছিল।

ইব্ন জাবূ হাতিম (র)......जাবদুল্নাহ ইবৃন জাবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুন্নাহ তাহার পিত আবূ বকর (রা) হইতে বলেন ঃ এইটি হইন সেই চিঠি যাহা রাসূলূন্মাহ (সা) আমর ইব্ন হাযম (রা)-কে ইয়েম্মেেে প্রের করার সময় লিথিয়া দিয়াছিলেন। চিঠিটি ইয়েমেনবাभীদদর কয়েকটি বিষয়ে जবহিত করা হইয়াছিন এবং সদকা.জাদায় ও তাহার বিধান সম্পর্কেও লিখা ছিন। টহাত অগ্গীকার পৃর্ণ করার অকিদদ দেওয়া হইয়াছিল। চিঠিটির প্রথমাংশ ছিন নিম্র্রপ:

পরম কর্কুাময় ও দাতা আল্লাহর নামে জার্ করিত্তে। এই পঅটি আল্লাহ ও তাঁার রাসূলের পফ্ম ছইতে লিথিত হইন। হে ঈমনদার সকল! তোমরা অभীকার পৃর্ণ কর।

যথন আযর ইব্ন হাযমকে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হয়, ঢখন রাসূনূন্মাহ (সা)-এর পক্ক হইতে তাহদ্দের প্রত্যেকের নিকট হইতে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করার অঈীকার গ্রহণ করা হয়। কেননা যাহারা তাকওয়া অবলয়ন করে এবং সеকর্ম সশ্পাদন করে, আল্লাহ তাহাদ্র সহায়ক श।




 ইব্ন আi্বার (রা) হইতে বলেন ঃ আল্নাহ বে সকন বিষয়কে হালাল বা হারাম এবং বে সকন বিষয়কে ফরय করিয়াছেন। আর ${ }^{\circ} \mathrm{H}$ সাবধান কর্য়য়াছেন ${ }^{\circ}$


 অক্ষুন্ন রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা ছ্নি করে.......তাহাদের জন্য রহহয়াছছ জघন্য অবস্হানস্থন।
 অবৈধ করিয়াছেন এবং তাহার কিতাব ও নবী (সা)-এর উপর বিশ্ধাস স্থাপনকারীদদরর নিকট



 ক্র্য-বিক্র্য সংজ্রনন্ত চूক্তি, বিবাহ সংক্রনন্ত অभীকার ও কসম সংক্রান্ত অभীকার।

মুহামদ ইব্ন কাব (রা) বলেন ঃ উহা দ্বারা পাচটি বিষয় বুঝায়, যাহার একটি হইন
 সস্পাদন হఆয়ার পর সেই মজনিসে ক্র্য় করা না কর্রার এখতিয়ার থাকে না, ঢাহারা এই أَوْنُوْا بـلْنُقُوْد
 হইয়াছে। তাহারা এই প্রমাণের ভিত্তিতে এইল্রপ বে কোন এখতিয়ারকে অন্বীকার করেন। ইহা হইন ইমাম আরু হানীফা (র) এবং ইমাম মানিক (র)-এর মাযহান। তবে ইমাম শাফিদ্গ (র), ইমাম আহমদ (র) ও জমহ্রূ ইহার বিরোধিত করিয়াছেন। এই প্রসজ্পে তাহারা সহীহৃ্য় বর্ণিত ইব্ন উমর (রা)-এর একটি হাদীস দनীল হিসাবে পেশ করেন । হাদীসটি হইল এই :

 করার এখতিয়ার থাকে।'

সহীহ বুখারীতে অন্য<পপে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াত্। তাহ এই :
اذا تـبـايـع الرجـلان ذكل واحد منهمـا بـالخـيـار مـالم يـتفرتـا

অর্থাৎ ‘যथन দুইজন লোক ऊ্র্য-বিক্রু্য সস্পাদন করে, ত্থন বিক্র্য়স্থন ত্যাগ করার পৃর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের গহহণ করা না করার এখতিয়ার থাকে।'

 সস্পাদনের পর প্রকাশ পায়। এই এখতিয়ার অস্বীকার করার কোন পথ নাই; বরং ইহা একটি বিধান হিসাবে স্বীকৃত। অতএব हূক্তি প্রিষ্ঠিত হওয়ার जর্থ হইন অभীকার পৃর্ণ করা।

‘তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হইয়াছে।’ অর্থাৎ উট, গরুু ও বকরী। আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে আবূ হাসান, কাতাদা ও আরো অনেকে ইহা বলিয়াছেন। ইব্ন জারীর বলেন ঃ আরবদের ভাষায় উহা দ্বারা ইহাই বুঝায়।

এই প্রমাণের ভিত্তিতে ইব্ন উমর (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন যে, যবেহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে উহা খাওয়া জায়েয। এই সম্বন্ধে সুনানসমূহে বহু হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র).......হযরত আবূ সাঋদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলূল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা উষ্ধ্রী, গাভী ও বকরী যবেহ করিয়া থাকি। কখনো কখনো এইত্তলির পেটের মধ্যে বাচ্চা পাওয়া যায়। আমরা কি সেই বাচ্চাত্তুলি খাইব, না ফেলিয়া দিব ? উত্তরে রাসূলূল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইচ্মা করিলে তোমরা সেইখুলিকে খাইতে পার। কেননা মাকে যবেহ করাই বাচ্চাকে যবেহ করা। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম।

আবূ দাউদ (র)......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মাকে যবেহ করা মানে বাচ্চাকেও যবেহ করা। একমাত্র আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বলেন ঃ ইহাদ্বারা মৃত জন্গু, রক্ত ও শৃকরের মাংস বুঝান হইয়াছছ।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা আলোচ্য পঙ্যসমূহের মধ্যে মৃত পশ্তর এবং যে পশ্ত যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নাই, উহা বুঝান হইয়াছে। আল্লাহই তালো জানেন।

তবে ইহার এই আয়াতের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে :

.অর্থাৎ ‘তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত পঙ্য, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্মাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পঙ, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশ্ত এবং হিংস্রু জন্তুতে খাওয়া পশ্য'

উল্লেখ্য, যদিও এইণ্তলি চতুষ্পদ পণু, তবুও উপরোল্লিখিত কারণে এইণলি খাওয়া হারাম করা হইয়াছে। কেননা আল্মাহ তাআ'লা বলিয়াছেন :

 বেদীতে বनि দেওয়া হইয়াছে যাহা উহা ব্যতীত।' মোট কথ্থা ইহাকে পৃর্বাবস্থায় ফিন্রাইয়া নিয়া হালাল করার কোন পথ অবশিষ্ট নাই বিধায় ইহাে হারাম করা হইয়াছে।

আল্লাহ তঅালা বলিয়াছেন :

‘তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জজ্হ হানাল করা হইয়াছ্ যাহা তোমাদের নিকট বিবৃত হইবে উशা ব্যতীত।' অর্থাৎ কোন্ কোন্ পঞ কোন্ কোন্ অবস্থায় হারাম, উহা অতি সতৃবই তেমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

 গুহপালিত প্র মধ্যে উট, গরু ও ছাগল বুবান হইয়াছছ। जার বন্য পఠ্র মধ্যে হর্রিণ ও বন্য গরু এবং গাধা বুঝান হইয়াছে। তবে বন্য ও গৃহপালিত হালাল পயত্ণলিকে ইহরাম্রে অবস্शায় শিকার করা বৈধ জ্ঞান করিতে বারণ করা হইয়াহে। কেননা ইহরাম্মে অবস্থায় শিকার করা राারাম।

কেহ কেহ বলিয়াহছন ঃ ইহার অর্থ হইন, आমি ঢোমাদের জন্য হার্রামকৃত জনু ব্যতীত সকল চতুপ্পদ জজ্মু হানাল করিয়াছি। এই হকুম একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য প্যোজ, বে ইহরাম অবস্থুয় শিকার করা হারাম বনিয়া মানে। কেননা আল্লাহ ত'অানা অনাত্র বলিয়াছুন :

'তবে বে ব্যক্তি জীবন সংকটে পতিত, অথচ অবাষ্য ও সীমা লংখনকারী নহে, তাহার জন্য হারাম জানোয়ার খাওয়া হানাन। जাল্লাহ পরম फ্মাশীী ও দয়াময়।'

जর্থাৎ জীবন-মরণণর চরম মুহুর্তে মৃত জন্যুর মাংস ভক্কণ করা জায়েय রহিয়াছে। উशাও

 হইয়াছে কিষ্ুু ইহরাম্মে অবস্থায় শিকার করা বৈধ নয়। অর্থাৎ বে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে তাহার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ পাকের নির্দ্দেশর ধরনন এইহ্পপই। আল্লাহ পাক তাহার প্রদভ প্রে্যেকট আchশ-নিম্ষেেের গুঢ় রহস্য সস্পক্কে একমাত্র তিনিই সম্যক জ্ঞা। এই কারণণই


অর্থাৎ ‘িকচ্য়ই আল্gাহ তাহার ইচানুযায়ী নির্দেশ পদান করিয়া থাকেন।’


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহ ঘ্রা হজ্জের নিদর্শনাবলী বুকান হইয়াছে।
মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইश দ্রারা সাফা-মারওয়া এবং কুরানীর পঙ ও উটকে বুঝান इইয়াছে।

কেহ কেহ বनिয়াছেন ঃ ইश ঘারা জাল্নাহ পাক বে সকল বস্থুকে হারাম করিয়াছেন, সেইখলিকে রুঝান হইয়াছে। जর্থ্যৎ তোযরা আাল্লাহ কর্ত্欠 হারাম ম্যেষিত বস্ত্রুলিকে হালাল মনে কর্রিও না।

তাই আল্মাহ ত'অাना বलिয়াছেন

অর্থাৎ এই মাসণুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং এই মাসগ্ৰলির মধ্যে যুদ্ধ-বিপ্থহহ করার মত গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার কর। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা হারাম কাজসমূহ পরিহার করার প্রতি জোর তাক্দি প্রদান করা হইয়াছে। যथা অন্যত আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ '(হে নবী) তাহারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল, সেই মাসে যুদ্ধ করা বড় তুনাহ।'

অর্থাৎ 'আল্ধাহ্র নিকট মাসসমূহের সংথ্যা বারটি।’
সহীহ বুখারীতে আবূ বাকরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছিলেন : আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালে আল্লাহ যুগকে যেভাবে যের্দপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহা আবর্তিত হইয়া অনুর্রপ আকার ধারন করিয়াছে। বার মাসে একটি বছর হয়। ইহার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। ইহার তিনটি পরস্পর সংযুক্ত। অর্থাৎ যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম। আর অন্যটি হইলো মুযার গোত্রের রাখা নাম অনুযায়ী জমাদিউস-সানী ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব মাসটি।

ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল দলীল পেশ করেন যে, এই মাসসমূহের সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত সমানভাবে বহাল থাকিবে।

আनी ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে" -এর ভাবার্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তোমরা উহার মধ্যে হত্যাযজ্ঞ হালাল মনে করিও না। মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান, আবদুল করীম ইব্ন মালিক জাयরীও ইহা বলিয়াছেন। ইব্ন জাयরী ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে জমহ্র উলামা বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন নিষিদ্ধ মাসণুলিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করা বৈধ। তাঁহাদের দলীল হইল এই আয়াতটি :


जর্থাৎ ‘যখন নিষিদ্ধ মাসণ্গলি অতিবাহিত হইয়া যায়, তখন তোমরা মুশরিকদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর।’

এই কথার উদ্দেশ্য হইল এই, যখন হারাম মাসসমূহের সম্মান রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন তোমরা সব সময়ে কাফির-মুশরিকদের সজে জিহাদ করিতে থাক। ইহা দ্বারা বছরের সকল সময়ে যুদ্ধ করা বৈধ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা‘ফর (র) আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সঙ্গে হারাম মাসসমূহ সহ বছরের সকল মাসে যুদ্ধ করা হালাল করিয়াছেন।

তিনি এই. ব্যাপারেও আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করেন যে, যদি কোন মুশরিক হরম শরীফের সকল বৃক্ষের ছাল দিয়া শরীর আবৃত করে এবং পূর্ব হইতে কোন মুসলমান যদি তাহাকে

নিরাপত্তা প্রদান না করে, তবে সে নিরাপত্তা পাইবে না। এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সষ্বব নয়।

## 

অর্থাৎ কা‘বাগৃহের দিকে কুরবানীর পঙ প্রেরণ করা হইতে তোমরা বিরত হইও না। কারণ ইহা দ্বারা আল্মাহৃর নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরানীী পশ্রে গলায় কণ্ঠাভরণ পরানো হইতে বিরত থাকিও না। কেননা ইহ দ্ঘারা অন্যান্য পশ হইতে এইতুলির স্বাতন্ত্র প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা আরও প্রকাশ পায় যে, পশশুলি কুরবানীর উদ্দেশ্যে কা‘বাগৃহের দিকে আনা হইতেছে। ফলে মানুষ পயঔুলির ক্ষতি সাধন করা হইতে বিরত থাকিবে। এই পশ্ூলিকে দেখিয়া অন্যান্যরা এইভবে কুরবানী করিতে উদ্দুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাহাকে তাহার কথায় উৎসাহিত হইয়া কুরবানীকারীর সমান প্রতিদান দেওয়া হয়। অথচ উহার কুরবানীর সওয়াব ইইতে সামান্যওহ্হাস করা হয় না।

তাই রাসূনুল্নাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় যুল־হুলায়ফায় রাত্রি যাপন করেন। ঐই স্থানটির নামই হইল ওয়াদীউল-আকীক। সকালে তিনি তাঁহার ত্ত্রীদের নিকট গমন করেন। তাঁহারা ছিলেন নয়জন। অতঃপর তিনি গোসল করেন এবং খোশবু মাখেন। দুই রাকাআত নামাय পড়েন। কুরবানীর পশ্勺লিকে চিহ্নু্তু করেন এবং কণ্ঠাভরণ পরাইয়া দেন। অবশেবে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। ঢাঁহার সুদর্শন ও আকর্ষণীয় রং ও গড়নের পশ্তর সংখ্যা ছিল ষাট।

যথা আল্মাহ তা‘আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহৃর নির্দশনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তবে তাহা তাহার অন্তরে আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

কেহ বলিয়াছেন, কুরবানীর প্খকে সম্মান প্রদর্শন করার মানে হইল ঐণ্ণলিকে উত্তম খাদ্য দেওয়া এবং উত্তম স্থানে রাখা।

হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ আমকে রাসূলুল্মাহ (সা) কুরবানীর পশ্তর কর্ণ ও চক্ষু ভালোভাবে দেখিয়া নিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সুনান সংকলকগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
", জাহিনী যুগের লোকদের মত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা তাহারা যখন হারাম মাসসমূহ ব্যতীত অन্য কোন মাসে হরমের বাহিরের এলাকা হইতে অন্য এলাকায় সফর করিত, তখন তাহারা কণ্ঠাভরণ স্বক্রপ পশম ব্যবহার করিত। তেমনি হরম শরীফের মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাহাদের গৃহ হইতে বাহির ইইত, তখন ঢাহারা কंণ্ঠাভরণ স্বর্ণপ হরম শরীফের গাছের ছাল ব্যবহার করিত। ইহার ফলে লোকেরা তাহাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করিত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাছীর——/৫১

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই সূরার দুইটি আয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে। একটি হইল বা কণ্ঠাভরণের আয়াত এবং দ্বিতীয়টি হইল ঃ

মানযির ইব্ন শাবান (র)......ইব্ন আউফ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আউফ (র) বলেন ঃ আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম বে, সূরা মায়িদার কোন আয়াত বা উহার কোন অংশ মানসূখ হইয়াছে কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন, না।

আতা (র) বলেন ঃ লোকজন হরম শরীফের বৃক্ষের ছাল কণ্ঠাভরণ স্বর্রপ ব্যবহার করিত। উহা নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হইত। অতএব আল্লাহ তাআলা হরম শরীফের বৃহ্ষ কাটা নিষিদ্ধ করেন। মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহও এইর্রপ বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন :
‘এবং সেই সকল লোককে, যাহারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যায়, যাহারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।’

অর্থাৎ আল্লাহৃর ঘরের উদ্দেশ্যে যাহারা র৫য়ানা হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হানাল মনে করিও না। কারণ সেই ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শক্রু হইতে নিরাপত্তা লাভ করে। এইভাবে বে ব্যক্তি আল্লাহ্র দয়া ও সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তোমরা তাহাকে বাধা দিও না, বিরত রাখিও না এবং তাহার কোন প্রকার কুৎসা রটনা করিও না।

মুজাহিদ, আতা, আবুল আলীয়া, মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র, রবী ইব্ন আনাস, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحْ أَنْ تَبْتَغْوُوْ

 মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইকরিমা, সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি হাতাম ইব্ন হিন্দ আল-বাকরীর উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। সে মদীনার একটি চারণভূমি নুট করিয়াছিল। ইহার পরের বৎসর হজ্জ করিতে আসিলে কতক সাহাবা তাহাকে বাধা দিতে মনস্থ করায় আল্মাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন :

ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাপারে আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করিয়া বনেন ঃ মুশরিকগণকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় হত্যা করা জায়েय। যদিও সে হরম শরীखের উদ্দেশ্যে বা বায়তুল মুকাদ্mাসের উদ্mেশ্যে রওয়ানা হয়। মোটকথা, মুশরিকদের ব্যাপারে উপরিউল্লিখিত বিধানসমূহ

রহিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।
এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্মাহদ্রোহিতা, শিরক ও কুফরীর উদ্দেশ্যে পবিত্র কা‘াগৃহের দিকে রওয়না হইবে, তাহাকেও বাধা প্রদান করা জায়েয রহিয়াছে। যথা আল্লাহ ত'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘হে মু’মিন সকল! নিশচয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তাহারা যেন এই বছরের পর আর কখনো কা‘বাগৃহের নিকটবর্তী না হয়!’

তাই রাসূলূল্মাহ (সা) নবম হিজরীতে হযরত আবূ বকর সিদ্సীক (রা)-কে হজ্জের আমীর করিয়া প্রেরণ করার পরপরই হযরত আলী (রা)-কে প্রতিনিধির্দপে পাঠাইয়া তাঁহাকে এই ঘোষণা দানের নির্দেশ করেন যে, মুসলমান ও মুশরিক পরস্পর সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বৎসরের পর যেন কোন মুশরিক হজ্জ করিতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্নাহ তাওয়াফ না করে।

 প্রথম যুগে মুমিন ও মুশরিক একত্রে বায়তুল্মাহ শরীফ তাওয়াফ করিত। তাই এই আয়াত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার পরে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন :


অর্থাৎ ‘নিশ্যই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তাহারা যেন এই বৎসরের পর কখনো কা‘বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।' অন্যত্র আল্মাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিষ্বাস রাথে, একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্র ঘরকে আবাদ করিবে।' ইহা দ্বারা হজ্জ করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতি নিশেধাজ্ঞ আরোপ করা হইয়াছে।

আবদুর রায়যাক (র)......কাতাদা হইতে বর্ণনা করেন यে, কাতাদা (র) ע' ${ }^{\rho}{ }^{\prime}{ }^{\prime}$ উদ্দেশ্যে বাহির হইলে বৃক্ষের ছান দ্বারা কণ্ঠাভরণ তৈরি করিয়া গলায় পরিত। ফলে কেহ তাহাকে পথে বাধা দিত না। আবার ফেরার পথে তাহারা পশমের তৈরি কণ্ঠাতরণ পরিত। ফলে তাহাদিগকে কেহ বাধা বা কষ্ট দিত না। তৎকালে মুশরিকদিগকে হজ্জ করা হইতে বাধা দেওয়া হইত না। তেমনি নিষিদ্ধ ছিল হারাম মাসসমূহ এবং হরমের আশেপাশে যুদ্ধ করা। তবে পরবর্তীতে এই আয়াতটি দ্বারা উহা রহিত করা হয় :

## فَاتْتُُُوا الْمُشْرْ كِيْنَ حِيُْْوْجِّ تُمُوْهُمْ

जর্থাৎ ‘‘েথানে মুশরিকদিগকে পাও, হত্তা কর।’
 পরিলে তহাকে নিরাপ্তা প্রদান করা। তাই কেহ এই নির্দ্দশশর জমান্য বা অবমানनা করিলে লোকজন তাহাকে নজ্জা দিত। কবি বলেন :
الم نعتـلا الحرجين اذاعور الكم - يمران بـالايدى اللحـاء الضفرا
 তখন শিকার কর।

অর্ৰাৎ যথন তোমরা ইহরাম হইঢে মুক্ত ইইয়া হালান হইবে, তখন তোমাদ্রে জন্য ইহরাম जবস্থায় যাহ শিকার করা হারাম ছিন, উহা হানান করা হইন। এই নির্দেশ|ি হইন হারামের পর হানান করার বিধান। উল্লেখ্য বে, यদি কে小ন বিষয়কে সাময়িক্য়ে বৈধ বা অবৈধ করা হয়, তবে উহা পৃর্বে यদি ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব थাকিয়া থাকে, পরবর্তীতে উহা বৈধ করিলে
 কাহার্রা মতে ও্যু মুবাহ বিষব্যের বেলায় প্রবোজ। কিন্ু এই অভিমতদ্য়ের বিপক্কে কুরআানে একাধিক আয়াত রহহহ়াছে। অতএব আমরা যাহা বলিয়াছি উহাই সত্য ও সঠিক। নীতিশাঙ্রবিদগণণর অনেকেই এই মত গ্রণ কর্রিয়াছেন। जাল্লাহই তালো জানেন।

এখানে ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ ঢোমাদিগকে হুদায়বিয়ার বছহ কাবাগৃহে প্ৗাছিতে বাধা প্রান করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি শর্রুতামূনক প্রতিশোধ গহণের বেলায় আল্ধাহ্র হকুম লংঘন করিও না বরং আল্লাহ ঢোমাদিগকে প্রক্যেকের সন্গে ব্যোবে ন্যায় ও ইনসাকমূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন, উহা যথাযথভাবে পালন কর। নিম্ন আয়াতের ব্যাথ্যায় এই সম্বক্ধে ব্যাপক আলোচনা করা হইবে। অায়াতটি হইল.এই ঃ
‘কোন জাতির প্রতি শজ্রুত ভেন তোমাদিগকে ন্যায় বিচার করায় নিরুৎলাহিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। অার ইহ হইল জাল্ধাহ তীতির অতি নিকটবর্তী।

অर्थाৎ শ(্রুण ভ্যেন ন্যায় ও ইনসাফ হইতে কাহাকেও বিমুখ না করে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিম উপর প্রত্তেক অবস্থাম প্রত্যেকের ইনসাকের ব্যবशার করা ওয়াজিব বা অপরিशার্य।

পূর্ব্বর্তীকালের জনৈক মনীযী বলিয়াছেন : কেহ यদি তোমার সহিত আাল্লাহ্র নাফর্রমানীমূলক বেইনসাফের ব্যবহার করে, তবে তোমার উচিত হইবে ঢাহার সচ্গে ইনসাফ্মূলক ব্যবহার করা। কেননা পৃথিবী ও আকাশসমৃহ ন্যা<্যের উপর ভর কর্রিয়া পর্তিষ্ঠিত রহিয়াছহ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা)-সহ সাহাবীগণ যখন মুশরিকগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ড ইইয়া হুদায়বিয়ার প্রান্তরে এক কঠিন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখন পূর্বাঞ্চনীয় একদল মুশরিক কা‘বাঘর যিয়ারতের উল্লে্যে তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। উহাদিগকে দেখিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহারা যেভাবে আমাদিগকে কা‘বাগৃহ যিয়ারত করিতে বাধা দান করিয়াছে, আমরা সেইভাবে ইহাদিগকে বাধা দিব। সেই মুহ্র্তে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

نالشان অ অর্থ হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ, অনেকে এই অর্থ
 পড়া হয়। যथা : رقل - درج - جمـز হইয়াছে, উহাও এইরূপে নিঃসৃত। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আরবী কবিতায় ش~ن -কে জयম দিয়াও লিখা হইয়াছে। তবে কোন ক্বারী কুরআনের এই আয়াতটি এইর্রপে পড়িয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। যথা কবি বলেন :
ومـا العيش الامـاتحب وتشتـهى - وان لام فيـه نـو الشنـن وفندا

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

এই আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা ⿰ু’মিন বান্দাদেরকে সৎ ও উত্তম কাজে পরস্পরে সাহাय্যসহযোগিতা করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। পরন্তু গর্হিত কাজ পরিহার করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যায়, পাপ ও হারাম কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করিতে বারণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ الحدوان الانی অর্থ আল্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের সীমা লজ্ঘন করা এবং নিজের ও অন্যের বেলায় ইনসাফ পরিহার করিয়া বেইনসাফীর আশ্রয় নেওয়া।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, यদি সে অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিতও হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসৃল! অত্যাচারিতকে সাহাय্য করার অর্থ ঢো বুঝিলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার মানে তো বুঝিলাম না। তাহাকে কিভাবে সাহায্য করিব ? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে অত্যাচার করা হইতে নিষেধ করা এবং বাধা প্রদান করা। ইহাই হইল সাহায্য করা। হুশাইমের সনদে ইমাম বুখারীই কেবল এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হয় রাসূলুল্झাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার অত্যাচারী বা অত্যাচারিত ভাইকে সাহাय্য কর। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্নাহ্র রাসূল! অত্যাচারিতকে সাহাय্য করার মানে তো বুঝিলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ তো বুঝিলাম না। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে বিরত রাখা হইল তাহাকে সাহায্য করা।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক সাহাবী ইইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন যে মু’মিন ব্যক্তি লোকের সন্গে মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে, সেই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম যে সমাজের লোকের সক্গে মেলামেশা করে না এবং তাহাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না।

ঔ’বার সনদে তিরমিযী এবং ইসহাক ইব্ন ইউসুফের সনদে ইব্ন মাজাহ এবং তাঁহারা উভয়ে আ'মাশ হইতে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র).......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, আবদুল্নাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, সৎপথ প্রদর্শনকারী সৎকাজ সম্পাদনকারীর অনুর্রপ প্রতিদানপ্রাণ্ত হয়।

এই হাদীসটির সমার্থক নিন্ন হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন সহীহ হাদীস আছে বলিয়া আমার জানা নাই। হাদীসটি হইল এই :

বে ব্যক্তি সৎপথে আহবান করে, সে ব্যক্তির আহবানে সাড়া দিয়া যদি কোন ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, তবে আহানকারী ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত ইহার পুণ্য পাইতে থাকিবে। অথচ সৎপথ অনুসারীর সওয়াব হইতে কোন অংশহ্রাস করা হইবে না। পক্ষান্তরে বে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায় ও অসৎ পথে আহ্বান করে এবং তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া য়ে উহা গ্রহণ করত পাপ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তির পাপের অংশ আহ্ানককারীও কিয়ামত পর্যন্ত পাইতে থাকিবে, তবে পাপ সম্পাদনকারীর শাস্তি হইতে কোন অংশ হ্রাস করা ইইবে না।

তাবারানী (র)......আবুল হাসান সামরান ইব্ন সাখার (রা) হইতে বর্ণনা যে, আবুল হাসান সামরান ইব্ন সাখার (রা) বলেন, রাসুলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সল্গে হাঁটে এবং সে জানে যে, সেই ব্যক্তি অত্যাচার করে, সে ব্যক্তি ইসলাম হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

ور (





৩. "তোমাদের জন্য হারাম করা হইল মৃত জীব-জন্তু, র্তু, শূকরের্র মাংস ও আল্নাহ ভিন্ন অন্য নামে উৎসর্গিত জীব এবং গলায় ফাঁসের কারণে কিংবা আঘাতে অথবা উঁদू স্থান ইইতে পড়িয়া বা শিংয়ের তুতায় মৃত প্রাণী আর হিং্র প্রাণী যাহার অংশ খাইয়াছে ও যবেহ করার আগেই মরিয়াছে، আর যাহা বেদীতে যবেহ করা হইয়াছে এবং তীরের মাধ্যমে

বন্টের জন্য যবেহৃৃত জীব। এইఱনি পাপ কার্य। জাজ তোমাদের দীন হইতে কাফ্বির্রা निরাশ হইয়াছে। তই তাহাদিগকে ভয় পাইও না, আমাকে ভয় কন। आাজ জাি তোমাদের




 দিয়াছ্ন। উহা হইল মৃত জন্যু এইখানে লেই মৃতকে বুপান হইয়াছ্ যাহা শিকার বা যবেহ করা ব্যতীত জপনা আপনি মরিয়াছ। কেননা উহার শরীীরের প্রবাহিত রট্তের শ্থরণ ঘটে নাই। তাই উश স্বাস্য ও দীন্নর জন্য ফতিকর। এই কারণণ আল্লাহ ত'আানা এই ধরন্নর মৃত জভ্ভুসমূহকে খাওয়া নিষিদ্দ বা হারাম করিয়াছছন। তবে মৃত মাছ এই নিষিদ্ধতার আওতাডুক্ত


 জ্ঞ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ উহার পানি পবিত্র এবং উহার মৃত মাছও হানান। এই সপ্পর্কে সামনে আারও হাদীস জাসিত্তে,
 রক্য! হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইবৃন জুবায়র (রা) এই অর্থ কর্রিয়াছছন।

ইব্ন आবূ शাতিম (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন cে, ইকরিমা (রা) বলেন : হযরত ইব্ন জাব্বাস (রা)-কে প্পীश সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি বলেন বে, তোমরা উহা খাও। ঢখন লোকজন বলিল, কেন, উহা ঢো রক্ট। উত্তরে তিনি বলেন ভে, ঢোমাদের জন্য কেবল প্রবাহিত রক্তই হারাম করা হইয়াহ্।

হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র)......হযরত আढ়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত আায়েশা (রা) বলেন ঃ কেবল প্রবাহিত রক্তই নিযিদ্ধ করা হইয়াছে।

 প্রকার্রে রক্ত খাওয়া হানাল করা হইয়াছে। মৃত দুইটি হইল, মাছ ও টিড্ডি। আর রক্জের প্রকার্দ্য হ ইন, কলিজা ও श্ষীश।

आবদ্যু রহমান ইব্ন যায়দ ইবৃন आসাামের সনদে বায়হাকী, দারে কুত্নী, ইবৃন মাজাহ ও আহমদ ইব্ন হাম্ন প্রমুখও ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তবে হাফি্য বায়হাকী (র) বলেন বে,

 প্রমুথ হইতে এবং তাহারা হযরুত ইব্ন উমর (রা) হইতেও ৫ইর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছছন।
 ইবৃন জাসলাম- এই রাবীীর্র্য দুর্বল। তবে সকলে সমানভাবে দুর্বন নন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে যায়দ ইব্ন আসলামের সূত্রে সুনায়মান ইবৃন বিনাन (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ যুর ‘আ রাযী বলেন, সুলায়মান ইবৃন বিলাল বিষ্বু রাবী হওয়া সজ্জেও হাদীসট্কে মఆকৃফ বলা হইয়াছে। কেননা ইহার সনদের মধ্যে যায়দ ইব্ন आসলাম (র) রহহিয়াছেন।

 রাসৃলের দিকে আহবান করাার জন্য আমাকে প্রেণ করেন এবং ইসলাম্মর দাওয়াত তাহাদের निকট পেশ কর্যার নির্দেশ দেন। जামি তাহাদের মাঝে আমার দায়িত্ণ পালন কর্রিতেছিলাম। একদা ঢাহারা আমার নিকট এক পপয়ানা রক নিয়া উপস্থিচ ইইন এবং সকনে মিলিয়া উহা
 ঢাহদিগকে লক্ষ্য কর্রিয়া বলিলাম, आফক্লোস! आমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্রির পক্ক হইতে জাসিয়াছি যিনি তোমাদের জন্য রক্ত হারাম করিয়াছ্নে। তাহার্木া সকনেে উৎ্ুু इইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লেই আদদশtি কি ? তখন आমি তাহাদিগক্কে এই আয়াতটি পড়িয়া


ইবৃন জাবূ শাওয়ার্রিবেরে সনদে হফ্যি ইবৃন মারূদিব্যাও এইই্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি আরো বাড়াইয়া বর্ণনা করেন বে, সুদাই ইব্ন আজজান (রা) বলেন ঃ আমি উহাদের নিকট ইসলাম্রে দাওয়াত নিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্ুু তহাহা ইসলাম গ্রহণ করিচে অন্বীকৃতি জাইই। একদিন আমি অত্ত্ত তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তাহাদের কাছে পানি চাহিলে তাহারা বনিল ব্, তুমি মরিলেও আমরা পানি দিব না। এমन जবস্शায় जামি মর্মাহб হইয়া জামা শিয়রে দিয়া
 একটি কॉচের পেয়ালায় উত্তম সুমিষ্ট পানীয় হাত কর্রিয়া নিয়া आসিয়া आমাকে দিল। आমি উश পান করিতেই घুম হইতে জাপ্রত হইলাম। তথন जামি অনুভব করিনাম বে, আমার কোন পিপাসাই নাই। টপরুু ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত জাম কথন্না জার পিপাসার্ত ইই নাই।

হযরত जাবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে जাবূ গালিব, সাদাকা ইবৃন হারম,
 ইব্ন হাম্মাদ ও হাকিম স্বীয় মুসতদরাকেও ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। তবে তিনি উপর্রোক্কেপ বর্ণনা করার পর জারো বাড়াইয়া বলেন 8 সুদাই ইবৃন আজলান (রা) বলেন, ইशার পর আমি అनিতে পাইতেছিনাম, তাহারা পর্পর্রে বলাবলি করিতেছিল বে, তোমাদ্রে নিকট ঢোমাদ্রর नেত आসিয়াছ্, কিন্ু তোমরা তাহাকে একঢেক পানিও দিলে না? অতঃপর তাহারা আমার জनা পানীয় নিয়া আসিল। তথन অমি তাহাদিগকে বনিলাম, আমার এখন প্রয়োজন নাই। आল্gাহ জামাে খা তাহারা সকলে ইসলাম গহণ কর্রিল। এই অবস্থাটির চিত্র কবি 'আশা কত সুন্দর কর্রিয়া

وايـاك والميتـات لا تقربنـها - ولا تاخذن عظمـا حديدا نتفضدا

যাহা হউক, জাহিলী যুগের লোকেরা তৃষ্ণার্ত হইলে উটের রক্ত পান করিত। কিন্তু আল্মাহ তাআালা এই অপবিত্র বস্তুকে এই উম্মতের জন্য হারাম করিয়াছেন।

আ’শা আরও বলেন :
وذا النصب المنصوب لا تأتـيـنه - ولا تـعبد الاوثان والله فـاعبدا

ولحم الخنزــــر উহার সর্বাञকে বুঝান হইয়াছে। এমনকি মাংসের মধ্যে উহার চর্বিও গণ্য। তবে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধারণত মাংস বলিতে তো চর্বিকে বুঝায় না। যাহিরী সম্প্রদায় ইহার উত্তরে বলেন यে, আল্নাহ তা'আनা বলিয়াছেন : পাপের। অন্য আয়াতে ইহার সমর্থনে বলা ইইয়াছে:


অর্থাৎ 'মৃত অথবা উহার প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা ইহা অপবিত্র।' এই স্থানে বুঝা যায়। यদিও আরব্বী ভাযা রীতি অনুযায়ী সর্বনাম সময় مضLاف -এর সহিত সংশ্মিষ্ট হয়
 বলিয়া উহার প্রত্যেকটি অন্গ-প্রত্যেঙকে বুঝিয়া থাকে।

বুরায়দা ইব্ন খুসায়ব আসলামী হইতে মুসলিম স্বীয় সহীহ সংক়লনে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : ব্যে ব্যক্তি পাশা খেলায় অংশগ্রহণ করে, সে যেন তাহার হস্তকে শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিল।

বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা শূকরের মাংস ও রক্তের প্রতি চরম ঘৃণা ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব ইহার মাংস ভক্ষণ করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেলো বে, শূকরের মাংসসহ উহার প্রত্যেকটি অন্গ ও অংশই হারাম এবং অপবিত্র।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বনেন ঃ আল্মাহ তা'আলা ৫ধ্বু মদ্য, মৃত, শূকর ও মূর্তির ক্রয়য-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তখন প্রশ্ন করা হইল, ছে আল্পাহ্র রাসূল! মৃতের চর্বির হুকুম কি ? কেননা উহা দ্বারা নৌকার গঁथথুনী দেওয়া হয়, চামড়া মালিশ করা হয় এবং প্রদীপের জৃালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা উহাও হারাম।

আবূ সুফিয়ানের সনদে সহীহ বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রোম সয্রাটকে বলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে রাসূলুল্মাহ (সা) মৃত পক্ত ও রক্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।
 হারাম ।' কেননা আল্ধাহ তা'আলা বে কোন জন্তুকে তাঁহার মহান নামে যবেহ করা ওয়াজিব করিয়াছেন। অতএব যদি কোন জন্ঠু তাহার নাম ব্যতীত কোন দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হয় তবে তাহা হারাম বৈ কি ? উপরন্ডু এই ধরনের যবেহকৃত জন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল যুগের সকল আলিম একমত। তবে ভুলবশত বা অনিচ্ছকৃতভাবে কোন হানাল পণ-পাখি যবেহ
কাছীর—৩/৫२

করার সময় আল্ধাহর নাম বাদ পড়ার ব্যপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই বিতর্কের উপর সূরা আন‘আমে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ তুফাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তুফাইন (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-কে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ কয়া হয়, তখন তাঁহার প্রতি চারটি বস্থু হারাম করিয়া দেওয়া হয়। (সেইতলি হইল ঃ) মৃত জন্ুু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু। তাই এইপুলি কখনো হালাল ছিল না; বরং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর হইতেই এইতুলি হারাম হিসাবে গণ্য ছিল। তবে বনী ইসরাঈলদের অপকর্মের কারণে আল্ধাহ তাহাদের প্রতি কোন কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিয়াছিলেন। ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করার পর আবার আদম (আ)-এর যুগের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উপরোল্লিখিত বস্তু চতুষ্টয় ব্যতীত সকল কিছু হালাল করা হয়। কিন্ুু সেই যুগের লোকেরা তাঁহাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ অমান্য করার অপথ্রয়াস পায়। এই হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জার্পুদ ইব্ন আবূ সবুরা হইতে বর্ণনা করেন যে, জারুদ ইব্ন আবূ সবুরা বলেন ঃ বনী রিবাহ গোত্রের ইব্ন ওয়ায়ন নাম্মে এক ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট কবি জাবূ ফারাयদাকের পিতা উভয়ে একশতটি করিয়া উটের পা কাটার বাজি ধরে। কৃফা শহরের উপকণ্ঠে একটা ঝরণার কৃলে তাহারা উটের পা কাটা তুুু করিলে লোকজন গাধা ও খচ্চরের পিঠঠ চড়িয়া উটের গোশত নেওয়ার জন্য সেখানে জড়ো হইতে থাকে। হযরত আলী (রা) ইহা দেখিয়া হুযূর (সা)-এর একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া উচ্চস্বরে বলিতে থাকে : হে জনমత্লী! তোমরা ইহার গোশত খাইও না। ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

এই হাদীসটিও দুর্বল। তবে আবূ দাউদের একটি রিওয়ায়াত দ্বারা ইহার বিত্ধেতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি নিম্নর্রপ:

আবূ দাউদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) আরব বেদুঈনদের মত পরস্পর বাজি ধরিয়া উটের পা কাট্তিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ওরফে তুন্দরের হাদীসটি একমাত্র বর্ণনাকারী আলী ইব্ন আব্dাসের সূত্রে মওকূফ বলিয়া সাব্যস্ত।

আবূ দাউদ (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্ন হারীস বলেন ঃ আমি ইকরিমার নিকট ঈনিয়াছি যে, তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ (সা) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে দেওয়া ভোজ গ্রহণ বা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন জারীর ব্যতীত অন্যান্য সকলের রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্সাসের উল্লেখ নাই। একমাত্র ইব্ন জারীরই ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
যে জন্তু দম বন্ধ হইয়া মারা যায়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মনীষীগণ বলিয়াছেন

যে, কোন পফ্টকে খুঁটার সজ্গ রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পশ্টি ছোটাছুটি করার ফলে রশিতে ফাঁস লাগিয়া যদি দম বন্ধ ইইয়া মারা যায়, তবে সেই পশ্র মাংস খাওয়া হারাম।

কাতাদা (র) বলেন ঃ জাহিনী যুগের লোকেরা পক্কে লাঠিপেটা করিয়া মারিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করিত।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে বে, হযরত আদী ইব্ন হাতিম (র) বলেন ঃ আমি রাসৃলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি এমন এক প্রকার অন্ত্র দ্বারা শিকার করি যাহার একধার ধারালো আর অন্য ধার ধারহীন। এমন অন্ত্রের আঘাতের শিকার কি খাওয়া জায়েय ? রাসৃনूল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ यদি উহার ধারালো পার্শ্ব দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইবে আর যদি ধারহীন পার্প্বের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইবে না।

এই হাদীসে রাসুলূল্নাহ (সা) ধারালো এবং ধারহীন অস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি ধারালো অন্ত্রের দ্বারা আঘাতকৃত জন্তু খাওয়া হালাল বলিয়াছেন এবং ধারহীন অস্ত্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জন্তু খাওয়া হারাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ফিকহশাক্ত্রবিদগণ একমত। আর यদি ক্ষত না হইয়া কেবল অস্ত্রের ভারের কারণণ জন্তু নিহত হয়, তবে এই ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর দুইটি অভিমত রহহিয়াছে। এক, ধারহীন অস্ত্রের আঘাতে মারা জন্তু হালাল নহে। এই হাদীস দ্ঘারা তাহাই বুবা যায়। দুই, কুকুর দ্ঘারা শিকারকৃত জন্ন্যু খাওয়া যেহেতু হালাল, তাই ভারী অথচ ধারহীন অস্তের আঘাতে মারা জন্তুও খাওয়া হানাল। এই বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা ইইল।

পরিচ্ছেদ : এই বিষয়ে আলিমগণের মধে মতভেদ রহিয়াছে যে, যদি শিকারী কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠান হয় এবং সেই কুকুর यদি ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া কোন জন্থুকে শিকার করে বা শিকারী কুকুরের শরীরের ভারে यদি জন্ুুটি নিহত হয়, তবে সেই শিকার খাওয়া হালাল কি হালাল নয়, এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। এক মতানুসারে বলা হইয়াছে যে, উহা খাওয়া
 তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে উহা তোমরা খাও।' এই আয়াতে ক্ষত্ত ও অক্ষত কোন বিষয় নির্দিষ্ট না করিয়া সাধারণভাবে শিকার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আদী ইব্ন হাতিমের হাদীসেও অনির্দিট্ট সাধারণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর সহচরগণ ইমাম শাফিঈ (র) হইতে এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) এবং ইমাম রাফিঈ (র) ইমাম শাফিঈর এই মতকে সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আমার কथা হইল यে, ইমাম শাফিঈর المختصر নামক কিতাবদ্ময়ের দ্বারা উপরোক্ত উদ্ধৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয় না। তবে তাঁহার অভিমত দ্যর্থবেবেধক। তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহার মতকে কেন্দ্র করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং উভয় দল ঢাঁহার বক্তব্যকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ব্যবহার করিয়াছেন। মূলত তাঁার বক্তব্যে উহা হালাল হওয়ার প্রতি ইপ্পিত খুবই ক্ষীণ। মোটকথা এই জাতীয় শিকারকৃত পশ্ত হালাল কি হারাম, এই ব্যাপারে তিনি খোলাখ্লুলি কোন মন্তব্য করেন নাই। তবে হাসান ইব্ন যিয়াদের রিওয়ায়াতে আবূ হানীফা (রা) ইইতে ইব্ন সাব্বাগ উদ্ধূত করেন বে, আবূ হানীফা (র) বলেন, উহা হালাল। আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন শে, সানমান ফারসী (রা), আবূ হহায়রা (রা), সা‘দ

ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা) প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বর্ণনাটি দুর্বन। কেননা তাঁহাদের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোন স্পষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায় না। ইব্ন জারীরের এই রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আমারও সন্দেহ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় মতে বলা হয়, উহা হালাল নয়। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ.(র)-এর দ্বিতীয় উক্তি। ইমাম মুযানী (র)-ও এই অভিমত পসন্দ করিয়াছেন। ইব্ন সাব্বাগও এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আল্মাহ ভালো জানেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই জাতীয় পফ হালাল নয়। তেমনি ইমাম আহমদ হইতেও ঢাঁহার প্রসিদ্ধ মত হিসাবে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই সত্যের অধিক কাছাকাছি। ইসলামী আইনের নীতিমালার সক্গে ইহাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইব্ন সাব্বাগ এই মতের পক্ষে রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-এর হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীসটি হইল এই ঃ

রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেন, आমি রাসুলূল্ধাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা আগামীকাল শক্রুর সম্মুখীন হইব। আমাদের নিকট কোন ছুরি থাকিবে না। তখন আমরা বাঁশের ধারালো ফালি দিয়া যবেহ করিতে পারিব কি? তিনি বলিলেন ঃ যাহা দ্বারা যবেহ করিলে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়, তাহা তোমরা খাও।

সম্পূর্ণ হাদীসটি সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটি যদিও বিশেষ একটি অবস্থাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিন, কিন্ুু জমহ্র উলামা এবং অধিকাংশ মূলনীতিবিদ ও আইনবিদগণ হাদীসট্টিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাতা নামক মধুর তৈরি এক জাতীয় পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যে সকল পানীয় পান করিলে মাতলামী আসে, তাহা হারাম। यদিও কোন কোন ফকীহ বলেন, ইহা দ্বারা রাসূলুল্নাহ (সা) মধুর তৈরি এক জাতীয় মদের কথা নির্দিষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। ঠিক তেমনিডাবে উপরোল্মিখিত হাদীসটিতে যদিও বিশেষ অবস্থায় বিশেষ যবেহের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কিন্ুু রাসূলুল্নাহ (সা) উহার উত্তর এমন ভাষায় দিয়াছেন যাহা উক্ত বিশেষ যবেহসহ সকল প্রকারের যবেহকে শামিল করে। উল্লেখ্য শে, আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্নাহ (সা)-কে অল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি শিকারী কুকুর আঘাত করিয়া বা চাপ দিয়া কোন পশ্ড হত্যা করে এবং যদি উহাতে রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে উক্ত পশ্ত খাওয়া হালাল নয়। কেননা উপরোক্ত হাদীসে যেভাবে যবেহ করা পশকে হালাল বলা হইয়াছে, উহার বিপরীত যে কোন পস্থায় যবেহকৃত পশ্ত খাওয়া নিশ্চিত হারাম বলিয়া গণ্য হইবে।

অবশ্য यদি কেহ বলে যে, এই হাদীসটি তো শিকারী কুকুর সম্পর্কে নয়; বরং যবেহ করার অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। অতএব দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ করাও নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ দাঁত ও নখ অন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য দাঁত, হাড় এবং নখ দ্বারা হাবশীরা যবেহ করে। উল্মেখ্য যে, কোন বিষয় বা বস্তু নিষিদ্ধ করা ইইলে সেই জাতীয় সকল বস্তুই নিষিদ্ধতার মধ্যে গণ্য হয়। অতএব ইহা অন্র্রের অন্তর্তুক্ত নয় এবং রাসূলুল্নাহ (সা)-কে অস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কুকুর সম্পক্কে প্রশ্ন করা হয় নাই।

ইহার জবাবে বলা যায় বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন যে, যাহার রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহা আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়, উহা তোমরা খাও। এই হাদীসে এই কথা বলা হয় নাই যে, যে অন্ত্র রক্ত প্রবাহিত করে উহা দ্বারা যবেহ কর। ইহার মধ্যে একই সঙ্গে দুইটি হুকুম পাওয়া যাইতেছে। একটি অম্ত্র সম্পর্কিত এবং অপরটি রক্ত প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কিত। তবে যবেহ করার বস্তু অবশ্যই দাঁত বা নখ না হওয়া উচিত। এই হইল একদলের অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারী হইলেন ইমাম মুযানী (র)। তিনি বলেন, হাদীসে তীরের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে যে, যদি উহার ধারহীন চওড়ার দিক দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইও না এবং यদি উহার ধারালো অংশের আঘাতে মারা যায়, তবে উহা খাও। পক্ষান্তরে কুকুর সম্পর্কে ভিন্নভাবে সাধারণ হুকূম দেওয়া হইয়াছে। তবে এই হহকুমের সম্পর্ক যখন একই শিকারের সহিত সংযুক্ত, তখন কুকুরের সাধারণ হুকুমও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। মোটকথা দুইটি ভিন্ন জাতীয় বন্তু দ্বারা শিকারের কথা বলা হইলেও নির্দেশটি শিকার সম্পর্কিত।

উদাহরণ স্বর্প বলা যা, যিহারের বিধান সম্পর্কে একস্থানে কেবল গোলামের কথা বলা ইইয়াছে এবং অন্যস্থানে মু’মিন গোলামের কথা বলা হইয়াছে। তবে এখানে মু’মিন গোলাম আযাদ করার বিধান করা হইয়াছে এবং ইহাই উত্তম। বিশেষ করিয়া যাহারা এই যুক্তিটিকে মৌলিকভাবে গ্রহণ করেন, ঢাঁহাদের নিকট ইহা সর্বোত্তম বলিয়া সাব্যস্ত। পক্ষান্তরে যাহারা ইহার বিরোধিতা করেন, তাহাদের উচিত ইহার জবাবে মযবূত দলীল ও যুক্তি পেশ করা।

ইহা ব্যতীত আরও কথা হইল যে, কুকুর চাপ দিয়া কোন শিকারকে হত্যা করিলে তাহা খাওয়া হারাম। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই বলা ইইয়াছে যে, তীরের চওড়া দিক দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত জন্তুও খাওয়া হারাম। তবে উভয়টিই শিকারের অন্ত্র হিসাবে গণ্য। আর উভয়টিই এই অবস্থায় উহার ভারত্রের দ্বারা শিকার হত্যা করিয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশে সাধারণ নির্দেশ বিধৃত হইয়াছে, কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। আর আয়াতের সার্বজনীনতা এইর্দপ ব্যাখ্যার দ্বারা ফ্ষুণ্নও হয় নাই। কেননা কিয়াসের জন্য সাধারণ অর্থ সম্বলিত আয়াতই অপ্রগণ্য। ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহূরের মতও ইহা। মোটকথা এইটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যাখ্যা ও অভিমত।

অপর এক দলের কথা হইল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

> نَكُلُوْا مِمًا اَمْسَكَنْ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ ‘শিকারী কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে উহা ভক্ষণ করা তোমাদের জনা হালাল।'

ইহা সাধারণ অর্থে ব্যবহত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে শিকারীর আহত শিকার ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলৌ বিধানের মধ্যে বিশৃংখলা এবং মূল বিষয়ের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কেননা এই অর্থ গ্রহণ করিলে শিকারীর গলা চাপিয়া হত্যাকৃত শিকারও হালালের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়।

তাই বে কোন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতটি দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহার ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। यেমন :

এক. বিধানের’্রবক্ত এই অয়াতটি শিকার সশ্পরেই প্রবর্তন কর্রিয়াছেন। কেননা হयরত आদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে রাসুলূন্লাহ (সা) বনিয়াছিলেন ঃ यদি শিকার তীরের চওড়া প্রা্ত দ্বারা আघাতপ্রাత্ত হইয়া মারা যায়, তবে উহা অপবিভ হইয়া যায়। উহা খাইবে না।

याश হউক, আমাদের জনামఁে এমন কোন आলিম নাই यিनि এই সমক্ধে কুরআান ও হাদীলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া তাহার আলোকে এই কথা বলিয়াছেন ভে, অד্বের ধারহীন চওড়া
 বলা হইলে ইজমার বির্রেধিত করা হয়। অথচ ইজমার বির্রোধিত করা যায় না। উপরুু বহু आলিম এইসবকে বিষি-বহির্ভুত বনিয়া উল্লেখ কর্রিয়াছ্ন।

দই.
 দৃষ্টিতে হালাল। সুত্রাং ইহ ঘারা হারাম জষ্হू বাদ পড়িয়া যায়। কেননা নীতি অনুयায়ী সাধারণ বিধান গাধान्य প্তা হইয়া থাকে।
 কেনना এইতবে মৃত জভ্যুর মধ্যকার রক্ত ও যাবতীয় জলীয় পদার্থ উহার মধ্যে থাকিয়া যায়। আর এইজনাই মৃত জন্মু হারাম হইয়াছ্।। তাই যুক্তিমে সেই সকল শিকারকৃত জন্ভুও হারাম বनिয়া সাব্যস্ত।
 হারাম জজু সস্পর্কে ‘মুককাম’ আয়াত। ইহার কোন নির্দেশ অনা আয়াত ছ্যারা বাতিল হয় না। ঠিক এইভাবেই হানাল জজুত্র বর্ণনায় জাল্gাহ ত'জানা 'মুহকাম' স্বক্রপ বলিয়াছেন :

## 

অর্থা ‘লোকেরা তোমাকে জিজ্sাসা করে ভে, তাহাদরর জন্য কি কি হানাল করা হইয়াছ্ ? पूমি ঢাহাদিগক্কে বলিয়া দাও বে, সমষ্ঠ পবিত্র বস্তু তোমাদ্দর জনা হানাল।
 সংঘাতের কোন অবকাশ নাই। ফলে হাদীসকে ইহার ব্যাখ্যা হিসাবে জানিতে ছইবে। তীর দ্রা শিকার সশ্পর্কিত হাদীসটি ইহার উদাহরণ স্বক্রপ ধরা যাইতে পারে। কেননা এই হাদীলে হালাল
 হানান। কারণ তাহা পবিত্র বহ্থুর অন্ত্ভুক্ত।

পক্ষাত্তরে ইহার অন্ত্ভুক্ত यাহ নয়, তাহ হারাম জজ্য সশ্পর্কিত আয়াত উল্নেখ করা
 অপবিত। আার অপবিত্রত হইন হারাম সশ্পর্কিত বিধানের একট উপকরণ।

অতএব কুকুর ব্য শিকারকে ক্ষত করিয়া মার্য়া কেনে, তাহ হালাল সশ্পর্কিত আায়াতের
 জাতীয় ব্লুর আघাতে মৃত জহ্ুু সল্পর্কিত নির্দেশের অন্ভুত্ত। সুতরাং তাহ খাওয়া হারাম।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নভাবে কেন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই ? এইভাবে কেন বলা হয় নাই যে, যদি কুকুর শিকারকে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া মারে তবে তাহা হালাল আর যদি ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া মারে, তবে তাহা হারাম ?

ইহার উত্তর হইল যে, শিকারীর ভারত্ব বা উহার আঘাতের দ্বারা শিকার করার উদাছরণ খুবই বিরল। কেননা শিকারী কুকুর সাধারণত নখ বা থাবা অথবা একভ্যোগে উভয়ের সাহায্যেই শিকার করিয়া থাকে। ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলার মত ঘটনা ঘটে না বলিয়াই ধরা যায়। তাই কুকুর সস্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিধানেরও প্রয়োজন ততো তীব্র নয়। আর যদি এমন घটিয়াই যায় যে, কুকুর তার ভারত্বের দ্বারা চাপিয়া বা আঘাত করিয়া কোন শিকার করে, তবে ইহা হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে কুকুর দ্বারা শিকারকারীর স্বচ্ছ ধারণা থাকে। কেননা সে জানে বে, ইহার হুকুম স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তু, দমবন্ধ হইয়া মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্মু এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তুর হকুমের মত।

অবশ্য শিকারী অনেক সময় নিশানা ব্যর্থ হওয়ায় বা হেনায় ফেলায় সঠিকভাবে তীর শিকারের গায়ে লাগাতে পারে না। তখন শিকার আঘাতের যন্ত্রণায় বা চাপে মারা যায়। তাই রাসূলুল্মাহ (সা) আলোচ্য উভয় বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নির্ধারিত বিধান দিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ঠিক এমনিভাবে কুকুর উহার অভ্যাসবশত কখনো কখনো শিকার খাইয়া ফেনে। তাই এই ব্যাপারে রাসূলুল্নাহ (সা) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, শিকারী জন্তু যদি উহার শিকারকৃত জন্তুর কিছুটা খাইয়া ফেলে, তবে তোমরা তাহা খাইও না। কারণ আমার ভয় হয় যে, কুকুর তাহার নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছে। হাদীসটট সহীহ। বুথারী এবং মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

উল্লেথ্য যে, অধিকাংশ আলিমের মতে এই আয়াতটি কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কিত। অবশ্য यদি শিকারী কুকুর তাহার শিকারের কোন অংশ খাইয়া ফেলে, তবে সেই শিকার খাওয়া হারাম।

হযরত আবূ হরায়রা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। হাসান (র), শা‘বী (র) ও নাখঈ (র) প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাশ্মদ (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমতও এইর্পপ।

ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে আলী (রা), সাঈम (রা) ও সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুকুরের শিকার খাওয়া যাইবে, যদিও সে শিকারের কিছ্ অংশ খাইয়া ফেলে।

এমনকি সাঈদ (রা), সালমান (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা)-সহ বহু সাহাবীর মতে শিকারী কুকুর তাহার শিকারের এক টুকরা গোশ্ত ব্যতীত সবটুকুও যদি খাইয়া ফেলে, তবুও সেই গোশিতের টুকর্রা খাওয়া যাইবে। ইমামম মালিক (র) এবং ইমাম শাফিস (র)-এর পূর্ব মতও ছিল ইহা। তবে ইমাম শাফিঈ (র) নতুনভাবে দুইটি অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। আবূ মনসূর ইব্ন সাব্বাগ ও অন্যান্য শাফিঈ মাयহাব অবলন্বী ইমামগণ ইমাম শাফিঈ ইইতে তাঁহার এই অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র) উত্তম ও জোরালো সনদ দ্বারা আবূ সালাবা আল-খুশানী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্মাহ (সা) কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর শিকারের জন্য পাঠাইবার সময় আল্লাহ্র নাম উল্লেখ কর, তবে শিকারীর শিকার তুমি খাও, यদিও শিকারী কুকুর শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে। তেমনি তোমার হাত তোমার প্রতি যাহা ফিরাইয়া দেয়, তাহাও খাও।

আমর ইব্ন ওআয়বের দাদা হইতে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন ও‘আইবের দাদ্দা বলেন ঃ আবূ সালাবা নামক জনৈক বেদুঈনের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন ঃ (পৃর্বোল্ধিখিত হাদীসের অনুর্পপ)।

অন্য একটি হাদীসে ইব্ন জারীর তাবারী (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হঁইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : यদি কোন ব্যক্তি তাহার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করে এবং শিকারের কিছু অংশ यদি সে শিকারী কুকুর কর্তৃক খাওয়া পায়, তবে বাকী অংশ সে খাইতে পারিবে।

অবশ্য ইব্ন জারীর সালমান (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটিকে 'মওকূফ’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ আলিম কুকুরের শিকার সম্পর্কিত বিধানের ক্ষেত্রে আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে অগ্গাধিকার দিয়া থাকেন এবং আবূ সাললাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়া মনে করেন।

তবে কোন কোন আলিম আবূ সা‘লাবার বর্ণিত হাদীসটি এই অর্থে ব্যবহার করেন যে, কুকুর শিকার করার পর যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মালিকের অপেক্ষা করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বা এই জাতীয় কোন প্রয়োজনে শিকারের কিছू অংশ খাইয়া ফেলে, তবে শিকারের অবশিষ্টাংশ খাওয়াতে কোন দোষ নাই। কারণ এই অবস্থায় এই আশংকা বা সন্দেহ করা যায় না যে, কুকুর তাহার নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছিল। কিন্তু কুকুর যদি শিকার করামাত্রই উহা খাইতে তুরু করে, তবে এই অবস্থায় বুঝা যায় বে, সে উহা নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

শিকারী পাখির শিকার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন বে, ইহার শিকার কুকুরের শিকারের ন্যায়। জমহ্রেরের মতে শিকারী পাখি তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেনিলে তাহা খাওয়া হারাম। কতক আলিম বলেন, উহা খাওয়া হারাম নহে।

ইমাম মুযানী (র) বলেন \& শিকারী পাখি যদি তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে তাহা খাওয়া হারাম নহে।

ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মতও ইহা। ইহার কারণ বা যুক্তি হিসাবে তাঁহারা বলেন বে, কুকুরকে বেমন পিটাইয়া বা সাথে সাথে রাখিয়া বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রহিয়াছে, পাখিকে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাই। মোটকথা শিকার ধরিয়া খাওয়ান ব্যতীত পাখিকে শিকার করা শিখানো যায় না। তাই শিকারী পাখি শিকার খাইয়া ফেলিলে দূষণীয় মনে করা হয় না। দ্বিতীয়ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে শরী'আতের স্পষ্ট বিধি-বিধান রহিয়াছে কিন্তু পাখির শিকার সম্পর্কে শরী‘আতে কোন নির্দেশ নাই।

শায়খ আবূ আলী স্বীয় ‘ইফসাহ’ নামক গ্রন্থে লিখেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার খাইয়া ফেনে, তবে উহা স্পষ্ট হারাম বলিয়া আমরা মনে করি। পক্ষান্তরে শিকারী পাখি যদি তাহার শিকারের কিয়দংশ খাইয়া ফেলে, তবে উহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুইটি দিক রহিয়াছে।

কিন্ুু কাयী আবূ তাইয়েব এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিয়া বলেন বে, এই ব্যাপারে ব্যাখ্যাবিশ্নেষণের কোন অবকাশ নাই। কেননা ইমাম শাফিঈ কুকুর ও পাখিির শিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।
 খাওয়া হালাল নয়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বলেন : পাহাড়ের চূড়া হইতে পতিত হইয়া মৃত জন্তুকে 'মুতারাদ্লিয়া' বনা হয়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ বে জন্তু কূপের মধ্যে পতিত হইয়া মারা যায় উহাকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ বে জন্তু পাহাড় হইতে পড়িয়া বা কৃপে পতিত হইয়া মারা যায় উহাকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।
 হইয়া রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সেই আঘাত যদি নির্দিষ্ট যবেহ করার স্থানেও লাগে, তবুও উহা হারাম।

উল্লেখ্য বে, مَنْطُوُوَةُ এইর্দপ শক্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার শেষের স্ত্রীলিক্গের ; ব্যতীত ব্যবহ্তত হইয়া থাকে। যथা



কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন ঃ এই স্থানে উক্ত শব্দগুলি اسـ এর স্থানে ব্যবহ্ইত হওয়ার কারণে ইহার শেষে تانـيث এর - ব্যবহ্তত ইইয়াছে। বেমন আরবী ভাষাভাবীগণ বলিয়া থাকেন, طريقة طويلة

কেহ বলেন : এই শব্দগ্গলি تـانيـ -এর জন্যই ব্যবহ্গত হইয়াছে, যাহাতে দেখামাত্রই
 বেলায় 亏 চিহ্হ ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। কেননা ইহা যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক, তাহা সহজেই বুঝা


जর্থাৎ সিংহ, বাঘ, চিতা ও কুকুর যদি কোন জন্তুকে শিকার করিয়া উহার কিছ্র অংশ খাইয়া ফেলার কারণে উহা মারা যায়, তবে উহা খাওয়া হারাম । যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আঘাত যদি যবেহের স্থানেও লাগে, তবুও আলিমদের ইজমামতে উহা হারাম।

উল্লেখ্য यে, জাহিলী যুগের লোকেরা হিং্র্র জন্নু কর্তৃক শিকারকৃত ছাগল, উট, গরু বা এই জাতীয় কোন প্রাণীর কিয়দংশ यদি উহা কর্তৃক ভক্ষিতও হইত, তবুও তাহারা উহার অবশিষ্টাংশ

কাছীর—৩/৫৩

निर्দ্রিযায় হালাল কর্রিয়া ঝেনিত। তাই আন্লাহ পাক মু’মিনদের জন্য উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন।

অর্থাৎ দম आর্টকিয়া পড়া, প্রহারে আহত, পতনে কিংবা শিং<্রের আঘাতে বা হিং্র্র জত্যুর आক্র্শ্পে মৃতপ্রায় জভ্তুকে यদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং উश यদি যবেহ করা木 সময় পাওয়া যায়, লেই সশ্পক্কে এইখানে বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতংশশে ব্যাথ্যায় হযরত ইবৃন আা্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তানহা (র) বলেন ঃ यদি এই ধরনের আহত জহ্ত্খনি তোমরা প্রা থাকিতে যব্বে করিতে পার, তবে উशা খাও। কেননা উशা পবিত্র।

সাদ্দদ ইব়ন যুবায়র, হাসান বসরী এবং সুদ্ট (র) প্রমুখ হইতেও এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে।
 আয়াতংশের ব্যাখ্যায় হ্যরত জাनী (রা) বলেন, यদি উহা যবেহ করার পর নেজ বা পা নাড়া়় বা চোথ পলক দেয়, তবে উহা খাও।

ইব্ন জারীর (র)...... इयরত आলী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, হ্যরত আলী (রা) বলেন ঃ यদি ঢোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংগাঘাতে মৃতপ্রায় জভ্ভুকে হাত-পা নাড়াচাড়া করার অবস্গায় প্রাণ্ত হও, তবে উহা খাও।

তাউস, হাসান, কাতাদ, উবায়দ ইব্ন উমায়র, যাহ্হাক এবং আরো অনেকে বনেন বে, আহত জন্కুর যদি বুঝা যায় বে, এখনও প্রাণ আছে বা যবেহ করাার পর যদি উহা নড়াচড়া করে, তবে উহা হালান। ইহা হইল জমহ্ররের মাयহাব।
 পোষণ করেন।

ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ হিপ্র জন্ত্র আघাতের ফনে নাড়িড়ি়ি বাহির হইয়া যাওয়া বকর্রী সশ্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ আমার মতে উহা যবেহ করার প্র<্যাজন নাই। । কোন স্থান দিয়া উহা যবেহ করিবে ?

আশ'शাব বলেন ঃ ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হয় বে, যদি কোন হিং্স জ্్ু কোন বকরীকক আघাত করিয়া উহার পिঠ ভাংপিয়া ফেলে, তবে উহা মায়া যাওয়ার পৃর্বে কি যবেহ করা যাইবে ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আघাত यদি গলা পর্যন্ত হয়, তবে আমার মতে উহা খাওয়া ঠিক নয়। र্যা, यদি উহার দেহের একাংশে আघাত নাগে, তাহা হইলে আমার মতে উহা খাওয়া যাইবে। ঢাহাকে আরো প্রশ্ন করা হর ভে, কোন হিং্ত্র জানায়ার यদি বকর্রীর উপর লাফাইয়া পড়़িয়া আক্রমণ কর্রিয়া উহার মাজা ভাংপিয়া ঝেলে, তবে কি উহা খাওয়া হানাল ? তিনি জবাবে বলিলন, আমার মতে উহা খাওয়া ঠিক নয়। কেনননা এত্ড় আघাতের ভার্র তাহা জীবিত থাকিতে পারে না। ঢাহাকে আরো জিজ্ঞাসা কর্যা হয় বে, यদি কোন হিষ্র জানোয়ার
 খাওয়া হালাল হইবে ? তিনি উত্তর বনিলেন, আমার মতে উহা হালান হইবে না। ইহই হইন মানিকী মাযহাবের অভিমত।

যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতাংশ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ৷ অথচ ইমাম মালিক অন্েক বিষয় নির্দিষ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই ইহার সমর্থনে মযবূত দলীলের প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ মযরূত দলীলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্নাহই ভালো জানেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত রাফি‘ ইব্ন খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্মাহ্র রাসূল! আমরা আগামীকাল শক্রুর সম্মুখীন হইব। এমতাবস্থায় আমাদের সজ্গে যদি কোন চাকু না থাকে, তবে বাঁশের ধারালো অংশ দ্বারা আমরা যবেহ করিতে পারিব কি? রাসূলুল্লাহ (সা) উন্তরে বলিলেন ঃ যদি উহা দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবেহ করার সময় यদি আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, তবে উহা খাইবে। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা যবেহ না হওয়া উচিত। ইহার কারণ সম্পর্কে তোমাদিগকে বলিতেছি যে, দাঁত হইল হাড় জাতীয়, আর নখ ইইল সিরিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র।

এই সম্পক্কে দারে কুতনী যে 'মারফূ’ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহার সত্যতার ব্যাপারে প্রচূর সন্দৈহের অবকাশ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত 'মাওকূফ’ হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা পরিও্ধ্ বলিয়া সাব্যস্ত। হাদীসটি হইল এই ঃ হলক ীীবং কণ্ঠনালির মধ্য দিয়া যবেহ করিতে এবং উহার প্রাণ নির্গত করিতে ব্যস্ত হইবে না।

এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র)......আবুল আসারা দারেমীর পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবুল আসারা দারেমীর পিতা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কন্ঠনালি এবং হলকের মধ্য দিয়া কি যবেহ করিতে হয়? তিনি জবাবে বলিয়াছিলেন, রানে আঘাত করিয়া ক্ষত করিলেও যথেষ্ট হইবে।

হাদীসটি সহীহ। তবে এই হাদীসের বিধান সেই সময় প্রযোজ্য হইবে যখন জন্তুটির হলকে বা কন্ঠনালিতে যবেহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

وَمَا ذُبْحَ عَلَى النُصُبُ
মুজাহিদ ও ইব্ন জুরাইজ বলেন : কা’বাঘরের পার্শ্বে অবস্থিত একটি পাথরকে ‘নুসুব’ (نصب) বলা হয়।

ইব্ন জুরাইজ আরও বলেন ঃ আরবের জাহিলিয়াতের সময় সেখানে ৩৬০ টি পূজার বেদী ছিল। উহার ঊপরে তাহারা পফ বলি দিত এবং তাহারা কা‘বার নিকটবর্তী বেদীীুলিতে বলিকৃত পশ্তর রক্ত কাবায় ছিঁটাইয়া দিত। উক্ত পশ্তুলির মাংস তারা বেদীমূলে রাখিয়া দিত। আরও অনেক মুফাস্সির এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘অলা মু’মিনদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীমূলে বলিকৃত পশ্গুলি খাওয়া হারাম করিয়া দেন।

উল্লেখ্য যে, পূজার বেদীমূলে বলিদানকৃত পও্য যদি আল্লাহর নামেও যবেহ করা হয়, তবুও উহা খাওয়া হারাম। কেননা উহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল এই জাতীয় কাজ হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হারাম হওয়াই বাঞ্হন্নীয়। কারণ ইতিপৃর্বে আল্লাহ ज'আলা বলিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশ খাওয়া তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছি।

অর্থাৎ ‘হে মু’মিনগণ! জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা তোমাদের জন্য হারাম।’ ‘আযলাম’-এর একবচন হইল যুলাম। কখনো যুলামকে ‘সালাম’ পড়া হয়। জাহিলী যুগের লোকেরা ইহা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করিত। একস্থানে তিনটি তীর রাখিত। একটিতে লেখা
 থাকিত।

 থাকিত।

যখন তাহাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ সৃষ্টি হইত, তখন ইহা নিক্ষেপ করিত। यদি নির্দেশসৃচক তীরটি উঠিত তবে তাহারা উহা করিত। নিষেধসৃচক তীরটি উঠিলে উহা হইতে বিরত थাকিত এবং খালি তীরটি উঠিলে পুনরায় নিক্ষেপ করিত।

الاستقسام (ইসৃতিকসাম)-এর পারিভাষিক অর্থ হইল তীর দ্মারা ভাগ্য অন্েেষণ করা। ইহা আবৃ জাফর ইব্ন জারীরের অভিমত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইব্ন
 $\rho^{\circ} \mathrm{y}$ ºl

মুজাহিদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আযলাম সেই তীরকে বলে যা দ্বারা বিভিন্ন কাজের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সহ আরও অনেকে বলেন ঃ কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ মৃর্তিটির নাম ছিল هبل (হৃল)। উহা কাবাগৃহের মধ্যের কৃপের ভিতর সংস্থাপিত ছিল। কাবার জন্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র উপটৌকন স্বর্রপ আসিত। তাহা উক্ত কৃপের মধ্যে রাখা হইত। হবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হইত। এই তীরগুলিতে কিছু কথা লিখা থাকিত। মক্কাবাসীদের যখন কোন ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্রের সৃষ্টি হইত, তথন তাহারা তীর নিক্ষেপ করিত এবং উহার নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা কাজ করিত।

সহীহদ্ব<়ে উল্লেখিত হইয়াছে বে, নবী করীম (সা) যখন কাবাগৃহু প্রবেশ করেন, তখন তিনি তथায় হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈন (আ)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পান এবং তাঁহাদের উভয়ের হত্তদ্বয়ে তীর ছিল। নবী করীম (সা) তখন বলেন ঃ তাহাদিগকে আল্লাহ তাআ‘লা ধ্ষংস করুন! তাহাদের ভালো করিয়াই জানা আছে যে, হযরত ইবৃরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কখনো ইহা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করেন নাই।

সহীহদ্বয়ে আরো আসিয়াছে ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়া চলিয়া যান এবং সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু’ওম তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে যাত্রা করেন, তখন সুরাকা বলেন যে, আমি তাহাদের কত্পিস্ত করিতে পারিব কি পারিব না, তাহা তীরের দ্বারা পরীক্মা করিয়া দেখার চেষ্টা করিলাম। কিন্ুু তীর আমার মনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমি তাহাদের ক্তি করিতে সমর্থ ইইব না বলিয়া অনাকাক্কিত ইস্পিত প্রকাশ
 তাহাদের কতিসাধন করিতে পারিন না। এতদসত্জেও তিনি অবদমিত না হইয়া ঢাঁহাদের অন্বেণে বাহির হইলেন। লেই সময় সুরাকা অমুসলিম ছিলেন। পরবর্তীত তিনি ইসলাম প্রহণ করেন।

ইবৃন মারদুবিয়া (র)......হয়ত জাবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত আাবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলূম্মাহ (সা) বলিয়াছ্ন ঃ সেই ব্যক্তি জান্নাতের উচ মর্রাদা লাভ করিতে
 সফ্র ইইতে বির্ত থাক্।

মুজাহি (র) বলেন ঃ আরবে জুয়ার তীরকে مУ।। (আযলাম) বলা হইত এবং রোম ও পারস্যে বলা ইইত (ু বা বর্শ্য। ইহা ঘারা তাহরা জ্যুয়া খেলিত।

মুজাহিদ (র) এই স্থনে ${ }^{2}$ ।
 यদিও তাহারা ইश দ্যারা কথনো কথলো জুয়াও থেলিত। অাল্gাহই ভালো জানেন।
 বু小াইয়াছেন।

এই সুরার্গ শষের দিকে আল্gাহ ত'অালা বনিয়াছেন :

‘হে বিষ্বাসিণণ! মদ, জুয়া, মৃর্তিপৃজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর মৃণ্য ব্বু, শয়তানের কার্य। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাত তোমরা সফলকাম হইতে পার:। শয়তান তো মদ
 ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবূ কি তোমরা নিবৃত্ত ইইবে না??

অনুর্রপডাবে এইখানেও আল্লাহ্ ত'অালা বলিয়াছেন :


তবে আল্লাহ ত'অাनা মু'মিন বান্দাদের এই আদেশ করিয়াছেন বে, তাহারা যখন কোন
 ইत্তেখারা করে এবং তাহারা যেন বাঞ্ছিত কাজ্জে জন্য আল্নাহর নিকট মগন কামনা করে।


(সা) তাহাদিগকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেয়ার মত যাবতীয়. কাজে ইন্তেখারা করা শিক্ষা দিত্ন। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিতেন : যখন তোমরা ञরুত্ণপুর্ণ কাজের সন্মুখীন হইবে, তখন দুই রাকাআত নফল নামায পড়িয়া এই দু‘আ পড়িবে :






ইহ সুসনাদ্দ আহমদে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব এবং আমাদের জানামতে এই হাদীসটি একমাত্র ইব্ন জবূ মাওয়ালীর সনদে পাওয়া यায়। অতঃপর जাল্লাহ তঅালা বনেন :

 ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তহারা তোমাদ্র দীনের মধ্যে মিথ্যা সংপ্যাজন করিতেত ব্যু ইইয়াছে।

 উপఫীপের নামাयীণ হইতে শয়তান পুজ পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া িিয়াছে। তবে সে তাহাদিগকে পরশ্পরের বিক্রেদ্ধে উক্কানি দিতে থাকিবে।

जবশ্য আয়ার্তে অর্থ ইহাও হইতে পারে বে, মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদ্রে রুপ ধারণ করার সুভ্যাগ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। কেননা ইসলামের জাদর্শ উড়় সম্প্রদাচ্য়র মধ্যে বিরাট পার্থক্ সৃষ্টি কর্যিয়া দিয়াছহ।
 সশ্প্রদায় কর্ত্ণ বিরোধিত आসিলে নির্ভ্য থাকিতে বনিয়াছেন এবং একমাত্র ঢাহাকে ভয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। ভেমন আল্লাহ ত'জালা বলিয়াছেন :
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشْوَنْبِن

जর্থাৎ ‘তাহাদের বিরোধিতায় তোমরা তীত হইও না; ব্রং অমাকে ভয় কর।’ তাহা হইলে जামি তাহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহাय্য করিব এবং তোমাদিগকে বিজয় দান করিব। পরুু তাহাদের চఠ্রান্ত হইতে আমি তোমাদিগকে সংর্ষণ করিব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তেমাদিগকে প্রদান করিব ল্রেষ্ঠত্দের মর্যাদা।

ইহার পর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

অর্থাৎ "জ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পৃর্ণাঙ করিলাম, ঢোমাদের প্রতি আমার


ইহা এই উপ্মতের জন্য আল্gাহর মহ দান। তিনি তাহাদের জীবন বিধনকেে পূর্ণাঙত প্রদান
 নবীর মুখাপপ্পী নয়। আল্মাহ ত'অালা তাহাদের নবীকে সর্বশেষ নবীর সশ্মানে ভূষিত করিয়াছছন। এই নবীকে সমপ্ণ জিন্ন ও মানব জাতির নবী কর্রিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যাহা হালান করিয়াছেন উহাই হানাল, याহ হারাম কর্যিয়াছেন উহাই হারাম। তিনি বে দীন প্রত্তত কর্রিয়াছ্ন উহাই একমাত্র জীবন বিধান এবং তিনি বে সংবাদ দিয়াছেন উহা সন্দেহাতীত্ডবে সত্য ও ন্যাय্য। ঢাহার কথার মধ্যে মিথ্যা ও বৈপর্রীতোর কোন অবকাশ নাঁঁ।

जর্থাৎ "তোমার পতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যা<্যে মান্দর্ণ চূড়াত্ত!"
 কর্রিযাছ্ন। তাই অাল্লাহ ত'জালা বনিয়াছ্হন :

অর্থাৎ ইহা তোমরা নিজেদের জন্য সাগ্রে বরণ কর। কেননা ইহা লেই দীন যাহা আল্মাহ
 মর্যাদার অধিকারী র্যাসূলকে প্রেরণ করিয়াছ্ন এবং এই দীনের জন্যে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন ल্রেষ্ঠ গ্রন্থ (जাল-কুরজান)।

 ব্বান্নে হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্মারা জাল্gাহ ইসলাম সম্পর্কে তাহার নবী এবং মু'মিনদিগক্কে এই কथা जবহিত করিত্ছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য ঔমানকে পৃর্রাপ করিয়াছেন। ফলে ইহা হইতে অধিক जার কিছूর পতি ঢোমদের মুখাপপপী হইতে হইবে না। তেমনি তিনি যখন ইহাকে একবার পৃর্ণতা দান করিয়াছ্ন, ঢখন তিনি Mর ইহার অश্হানি করিবেন না। আল্লাহ একবার


আসাবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বলেন : এই আয়াতটি আারাফ়াত ময়দানে অবতীণ হইয়াছিন। এই আায়াতটি নাযিল হওয়ার পর হালাল ও হারাম সশ্পর্কে কোন আয়াত নাযিন হয় নাই এবং হচ্জ হইঢে প্রত্যাবর্তন কর্রিয়াই রাসানুন্মা ( (সা) ইন্তিকাল করেন।

 (সা)-এর নিকট আগমণ কর্রে। ফলে রাসূনুন্ধাহ (সা) বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় একদু

নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। বাহন্টি ওহীর ভার সয করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। তৎক্কণাৎ আামি রাসূনূন্নাহ (সা)-এর উপর আমার চদরটি জড়াইয়া দিলাম।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) জরাফতত ইইতে বিদায় গ্রহণ করার ৮-> (একাশি) দিন পর ইত্তিকান করেন। টতয় রিওয়ায়াত ইবৃন জার্রীর (ন) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হাহ্রন ইব্ল আনতারার পিতা হইতে বর্ণনা করেন বে, হার্রন ইবৃন
 যখন অবতীর্ণ হইন, হযরত উমর্র (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূনুল্মাহ (সা) অাহাকে জিজ্sাসা করিলেন যে, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তিনি বলিলেন, আামরা এই দীন সশ্পর্কে আরো বেশি আশা করিয়াছিলাম। কিন্ু যখন উহা পূর্ণাছত লাভ করিয়াহ, তথন ঢো আর ইহার চেয়ে বেশি আশা করা যায় না; বরং ক্র্মাबয়ে ইহার অবনতিই আশা করা যায়। রাসূনুন্মাহ (সা) তখন বলিলেন, पूমি ঠিক বनিয়াছ।.'

এই হাদীসটির্ন সমর্থনে অন্য आা একটি হাদীস জলিয়াহ্ছ। হাদীসটি এই ঃ ইসলাম जপরিচিচের বেশে যাত্রা করিয়াছিন, जাবার সত্র লে অপরিচিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। তাই সুসং্বাদ সেই অপরিচিত সং্খ্যক লোক্দের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)......তারিক ইব্ন শিহাব হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, তারিক ইব্ন শিহাব বনেন : একজন ইয়াহূদী आলিয়া হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট বলিল : হে
 ইয়াহূদীদ̆র উপর অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে অামরা লেই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদূযাপন করিতাম। উমর (রা) ঢাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লেই আয়াত কোন্টি ? ইয়াহ্দী বনিল, উহা হইন :


উমর (রা) বলিলেন : আল্লাহর কসম! যেদিন ও বে সময়ে এই আয়াতটি রাসৃসুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর হয়, সেই সশ্পক্কে আমি যথাयথ অবহিত রহহিয়াছি। ইহা जারাফার দিন ওক্রন্বার বিকালে র্াসূনুন্লাহ (সা)-এর ঊপর অবতীর্ণ হয়।

জাফন ইব্ন আাওনের সূত্র ইমাম বুथারী এবং কায়স ইব্ন মুসলিমের সৃত্রে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈও এইক্রপ বর্ণনা কর্য়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় ইমাম বুথারী (র)......णর্রিক ইইতে বর্ণনা কর্রেন ব্যে, তারিক বলেন ঃ ইয়াহ্দীরা উমর (রা)-কে বলিয়াছিল ব্যে, আপনারা কুর্ানে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, यদি উহ আমাদের প্রতি নাযিল ইইত ঢাহা হইলে উহা নাযিলের দিনটিকে আমরা ঈদ रিসাবে উদ্যাপন করিতাম। তখन উমর (রা) বলেন, আমার সঠিকতাবে জানা আছে বে, লেই আয়াতটি কখন, ক্কোথায় এবং কিতাবে রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর উপর নাযিন হইয়াছিল। লেই দিনটি ছিন আরাফার দিন। जাল্ধাহর শপথ! আমি সে সময় জারাফয় ছিনাম।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ আলোচ আয়াতটি ওক্রবার দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল কিনা এই ব্যাপার্র অমার যথ্টে সন্দে রহহহারাছে।
 পোষণ করা মানে, এই হাদীসটি বর্ণনা করার বেলায় তাহার অসতর্কত।। কারণ তিনি সন্দেহ করিতেছেন বে, ঢাঁহার শায়খ তঁহাকে ऊক্রবারের কथা বলিয়াছিলেন কিনা। जবশ্য সুফিয়ান সাওরীর এই ব্যাপার্রেন্দেহ করাটা আার্ৰ ব্যাপার। কেননা ইহা এমন একটি প্রসিদ্ধ কথা «ে, এই ব্যাপার্ প্রত্যেক ইতিহাস লেথক একমত। এমনকি ফকীহগণের মধ্বেও এই ব্যাপার্রে কোন মতবিরোধ নাই। মূনত এই ব্যাপারে এত অধিক সং্খ্যক সহীহ্হ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে শে, ইহাে সন্দেহের অবকাশ थাক্তিতে পারে না । হযরত উমর (রা) হইতেও এই হাদীস বিভিন্ন সূడ্র বর্ণিত হইয়াহে। অাল্াाহই ভালো জানেন।

ইব্ন আবূ যি’ব ওরফে কবীসা হইতে.....ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন বে, ইবনে আবূ यি’ব বলেন ঃ উমর (রা)-কে কা'ব বলেন बে, यদি এই আয়াতটি অন্য কোন উম্েের প্রতি नাযিল হইত, তবে বেদিনে এই আয়াতটি নাযিন হইয়াছে, সেই দিনটিক্কে তাহারা ঈদ হিসাবে भाলन করিত। উघর (রা) জিঞ্ঞাসা করিলেন, কেন্ আয়াতটি ? তিनि বলिলেন : أَلْيْ
 रইয়াছিন লে সশ্পক্কে আমি সম্যক অবগত রহিয়াছি। ইহা আরাফার দিন ఆক্রব্বার নাযিল হইয়াছিন। আল্লাহর শোক্, আরাফা এবং ৩ক্রবার উভয়টিই আমাদের ঈদের দিন।

ইবุন জারীী (র)......ইব্ন হশিম্রের গোলাম আম্যার (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 পাঠ করিলে জনৈৈ ইয়াহূীী বলিল, यদি এই आায়াতটি অামাদের প্রতি নাযিল ইইত তবে आমরা ইश নাযিলের দিনটিকে ঈদ হিসাবে পানন করিতাম। ইবৃন আব্মাস (রা) তাহাকে বলিলেন,


ইব্ন মারদুবিয়া (ৰ)......इयরতত জनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন बে, এই আয়াতটি

 সকুনী বলেন ঃ তিনি যুঅাবিয়া (রা)-কে মিম্বরে বসিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিতে שনিয়াছেন। आয়াতটি শেষ কর্রিয়া মুআাবিয়া (রা) বলেন, এই আয়াতটি জারাফ ও জুমু অার দিনে অবতীর शड।

ইবৃন মারদুবিয়া (র)......হयরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, হযরত সামুরা (রা)
 করিতেছিলেন।
 (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, হযরত ইব্ন আক্বাস (রা) বলেন ঃ হयরত নবী (সা) সোমবার দিন জনাঙহণ করেন, সোমবার দিন মকা ইইতে মদীনায় হিজরত কর্রেন, সোমবার দিন মদীনায় প্রবেশ করেন, লোমবার দিন বদরে বিজয় লাভ করেন এবং সৃরা মায়িদার
 ও অর্ধিক নেকী র্রহিয়াছে। তবে এই হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদ দুর্বল।

কাছীর—৩/৫৪

ইমাম आহমদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, বে, ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) সোমবার দিন জনমগ্রহণ করিয়াছছেন, সোমবার দিন নবুয়াতপ্রাত হইয়াছেন, সোমবার দিন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন, সোষবার দিন সদীনায় লৌাছেন, সোমবার দিন ইত্তিকান করেন এবং সোমবার দিন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা ইইয়াছে।

উল্নেখ্য বে, ইমাম আহমদের এই বর্ণনায় সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতটি লোমবার্র অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কিছু বনা হয় নাই। আল্gাহই ভালো জানেন।

তবে ইব্ন আব্রাস (রা) সষ্বত نْ বর্ণনাকারী ভুল বশত

ইব্ন জারীীর বলেন ঃ কাহার্রো মতে এই আা়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিন সশ্পর্কে সকলেই অজ্ঞা।

হযরত ইব্ল জাব্রাস (রা) হইতে জাওফীর সৃত্রে ইবৃন জারীর (র) আরো বর্ণনা করেন বে, आলোচ্য আয়াত সস্পক্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কাহারো মতে ইহার অবতীর্ণ হওয়া সশ্পর্কে সকলে অজ্ঞাত। কাহারো মতে ইহা রাসূনুল্লাহ (সা)-এর বিদায় হজ্জের দিন নাযিল হইয়াছিন। ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি রবী ইবৃন আানা হইতে আবৃ জাফর রাযী সূভ্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবุন মারদুবিয়া (র)......হযরত জাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आাূ
 অবতীর্ণ হইয়াছ্লি। সেদিন তিনি হযরত আনী (রা)-কে বনিয়াছিলেন ভে, 'আমি যাহার মাওলা जালীও তাহার মাওলা।

দিতীয়ত, হযরত আবূ হরায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, লেই দিনটি ছিন যিনহজ্জের ১b- ঢরিথ অর্থাৎ বিদায় হজ্জ হইতে রাসূলूল্बाহ (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের দিন।

আমার দৃষ্ষিতে এই উভয় মতের একটিও সঠিক নয়। কারণ এই কথা সন্দেহাতীত্যাবে সण্য বে, এই অায়াতটি জারাফায় জুমু অার দিন নাযিল হইয়াছিল। ইহা আমীর্रু মু’মিনীন উমর (রা), आলী ইবৃন জাবূ তলিব (রা), ইসলামের ইতিহালের প্রথম বাদশাহ মুতাবিয়া ইবุন
 জুন্দুব (রা) প্রুথ্থ হইতে বর্ণিত হইয়াছ্ এবং শা বী, কাতাদা ইবৃন দি 'আমা ও শাহর ইবৃন शাওশাবসহ একাধিক প্রভাবশালী आলিম মুরসান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এই মত গ্রণণ কর্য়াছোন

অতঃপর जাল্াা তাजালা বলেন :

 গ্থহ করিতে বাধ্য হয়, তবে লে উহা প্রহণ করিতে পারিবে। আল্লাহ ক্মাশীী ও অত্ত্ত দয়ালু।' कারণ जাল্লাহ জানেন বে, সে অক্ষমতাবশত অগত্যা হারাম ব্যু গ্গহণ করিতে হইয়াছ। जই তিনি তাহাকে ফমা করিবেন।

সহীহ ইব্ন হিব্বান ও মুসনাদে (র)......হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফৃ‘ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে বে ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসৃলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাঁহার বান্দাকে যে কাজে অবকাশ প্রদান করিয়াছেন তাহা গ্রহণ বা পালন করাকে তিনি সেই রকম পসন্দ করেন যেমন তিনি তাঁহার অবাধ্য পথে চলাকে অপসন্দ করেন। ইহা ইব্ন হিব্বানের বর্ণনা।

আহমাদের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ না করিবে, তাহার আরাফার পাহাড় সমান পাপ হইবে।

কাতর অবস্থায় মৃত জন্ত্রুর গোশ্ত খাওয়া তখন ওয়াজিব হইয়া দাঁড়ায়, যখন কেহ ক্ষুধাতুর অবস্থায় হালাল কোন বস্তু না পায়। আবার অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা কখনো মুবাহ হয়।

প্রশ্ন জাগে, বাঁচার তাগিদে অপারগ ব্যক্তি কতটুকু পরিমাণ হারাম বস্ুু গ্রহণ করিতে পারিবে? যতটুকু খাইলে প্রাণ বাঁচে ততটুকু খাইবে, না পেট পুরিয়া খাইবে ? এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে কিতাবুল আহকামে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বিব্বত হইয়া পড়ে, তবে এমতাবস্থায় সে কি মৃত জন্তু খাইবে, না ইহরাম অবস্থায় শিকার পাইলে শিকার করিয়া খাইরে, না অন্যের খাদ্য অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া খাইয়া নিবে এবং পরে মালিককে অবহিত কর্রিয়া সমপরিমাণের খাদ্য দিয়া দিবে ?

এই বিষয়ে আলিমদের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইমমাম শাফিঈ ইইতেও দুই ধরনের দুইটি উক্তি প্রচলিত রহিয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা হইল, মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হওয়ার জন্যে পৃর্বে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। এই ধারণা সঠিক নয়; বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় ব্বিতবোধ করিবে, তখনই তাহার জন্যে উহা গহণ করা জায়েय হইইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ ওয়াকিদ লাইসী হইতে বর্ণনা করেন যে, আাবূ ওয়াকিদ লাইসী বনেন ঃ সাহাবাগণ রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কখনো কোথাও উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ি, তখন কি আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল ? রাসূলूল্মাহ (সা) উত্তরে বলিলেন : यদি তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় কোন খাদ্য বস্তু বা তরকারি না পাও, তবে তখন উহা খাইতে পারিবে। এই সূত্রে হাদীসটি ইমাম আহমদই কেবল বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদ সহীহদ্বয়ের শর্তে বিৃ্ধ্ধ।

ইব্ন জারীর (র).......আওয়াঈ হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ আবার আবূ ওবায়কিদ হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......জনৈক রাবী হইতে এবং হাসান হইতেও মুরসাল সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আওন হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন আওন বলেন : আমি হাসানের নিকট সামুরার একটি পাঔলিপি পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সামনে উহা পড়িলাম। উহাতে লিখা ছিল যে, সকাল বা সন্ধ্যার খাদ্য সংপ্রহীত না হইলে উহা ক্ষুধার চরম অবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে।

আবূ কুরাইব (র)......হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূলূল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ অবস্থায় হারাম বস্তু খাওয়া হালাল ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ যখন ঢুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে দুধ বা অন্য কোন খাদদ্র্রব্য সং্পহ করিতে না পারিবে, তখন উহা খাওয়া হালাল হইবে।

ইব্ন হুমাইদ (র)......উরওয়া ইব্ন যুবায়রের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবায়রের দাদা বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-কে হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে জিঞ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। তবে তুমি যদি কখনো অনন্যোপায় হইয়া কোন বস্তু খাইতে বাধ্য হও, তখন হালাল- হারাম বিবেচনা না করিয়া খাইতে.পারিবে। সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, উক্ত অনন্যোপায় অবস্থাটি কি ? তেমনি সেই অবস্থাটিই বা কি, যে অবস্থায় আমাকে হারাম বস্তু খাওয়া হইতে निবৃত্ত থাকিতে হইবে ? রাসূলूল্মাহ (সা) জবাবে বলিলেন ঃ যখন তুমি কোন হালাল বস্তু সংश্রহ করিতে অক্ষম হইবে ও হারাম বস্তু খাইতে বাধ্য হইবে, তখন তুমি প্রয়োজনমত তোমার পরিবার-পরিজনকে উহা হইতে খাওয়াইবে এবং যখন উহা পরিহার করার অবস্থা সৃষ্টি হইবে তখন পরিহার করিবে। তুমি যদি তোমার পরিবার-পরিজনকে রাতেরবেলায় যৎসামান্য পরিমাণ পানীয় দিয়াও ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা নিবারণ করিতে পার, তবে হারাম বস্তু গ্রহণ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

 তরি-তরকারি না পাও, তবে হারাম খাদ্য হইতে ভক্ষণ করিবে।

 তাফসীরে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র).......নাজীহ আমিরী হইতে বর্ণনা করেন : একদা নাজীহ আমিরী রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্নু খাওয়া হালাল? রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের খাদ্য কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা সকালে এবং বিকালে এক পেয়ালা করিয়া দুধ খাই। রাসূলূল্মাহ (সা) বলিলেন, এই অবস্থা ক্ষুধার্ত অবস্থা। এই অবস্থায় তোমাদের জন্য মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া হালাল। একমাত্র আবূ দাউদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য বে, তাঁহারা সকাল বিকালে যাহা খাইত তাহা তাহাদের জন্য ছিল খুবই অপ্রতুল, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এই জন্যে রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদিগকে মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন।

কোন কোন ফিকহবিদ ইহা হইতে দলীল গ্রহণ করেন যে, এই জাতীয় লোকদের জন্য পেট পুরিয়া হারাম বস্তু খাওয়া জায়়य। কেননা এই হাদীসে ‘জীবন বাঁচানোর জন্যে সামান্য পরিমাণ খাওয়া যাইতে পারে’- এই ধরনের কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবূ দাউদ (র).......হयরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন র্যে, হযরত সামুরা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি সপরিবারে ‘হাররা’ নামক স্থানে অবতরণ করে। এক লোক তাহাকে বলিল, আমার উটটা হারাইয়া গিয়াছে। যদি তুমি আমার উটটা পাও, তবে তোমার কাছে রাখিয়া দিও। লোকটি উটটি পাইল কিন্তু মালিককে আর পাইল না। এমন সময় উটটা রোগাক্নান্ত হইয়া পড়িল। তখন তাহার শ্তীর তাহাকে বলিল, উটটা যবেহ কর। কিন্তু সে যবেহ করিতে অস্বীকার করিল এবং পরে উটটা মারা গেল। অতঃপর তাহার ন্ত্রী তাহাকে উটটার চামড়া ছাড়াইতে এবং খাওয়ার জন্য গোশ্ত ও চর্বি ৩কাইতে বলিল। কিন্তু লোকটি অস্বীকার করিয়া বলিল যে, রাসূলুল্দাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি উহা করিব না। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ তোমার নিকট কি এতটুকু পরিমাণ খাদ্য নাই বে, উহ্হা খাইলেও তোমার চলিবে ? লোকটি বলিল, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তবে তোমরা উহা খাও। রাবী বলেন, এমন় সময় উটটির মালিক আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই লোকটি সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। উটের মালিক বলিল, কেন আপনারা যবেহ করিলেন না ? সে উত্তরে বলিল, আপনার নিকট লজ্জিত হইব বলিয়া যবেহ করি নাই। একমাত্র আবূ দাউদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই ধরনের লোকদের জন্য হারাম বস্তু পেট ভরিয়া খাওয়া এবং প্রয়োজনমত কিছুদিনের জন্য সঞ্চিত রাখাও জায়েয। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্মাহ পাক বলেন ¿ غَيْرِ مُتَجَانـف لانْ
অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র নাফরর্মানীমূলক কাজে লিপ্ত হয় না, তাহাদের জন্য অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ।

এই আয়াতে আল্ধাহ তাঁহার অনুগত বান্দাদের জন্য অপারগ অবস্থায় উহা খাওয়া জায়়य হওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে নিশ্ুপ রহিয়াছেন।:তবে সূরা বাকারার এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘যাহারা অনন্যোপায় হয়, অথচ অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারী নয়, তাহাদের কোন পাপ হইবে না।'

এই আয়াতের ভিত্তিতে ফিকহবিদগণের একটি দল বলেন ঃ সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্তঁ ব্যক্তি সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শরী'আতের কোন সুযোগ পাওয়ার যোগ্য নয়। পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য শরী আতের সুযোগ ও শিথিলতা প্রয়োজ্য নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

8. "তোমাকে কি তাহারা প্রশ্ন করিতেছে যে, তাহাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল করা হইল ? তুমি বল, তোমাদের জন্য যাহা কিছু পবিত্র, তাহা হালাল করা হইল। আর আল্লাহ্র শিখান্না পদ্ধতিতে তোমরা শিকারের জন্য শিক্ষা দিয়া যে পফ-পাখি নিয়োগ করিয়াছ, উহারা তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে, ঢাহা এবং উহাতেও আল্লাহৃর নাম লইবে। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিচহ়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে স্বাস্থ্য অথবা দীন কিংবা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর অপবিত্র বস্তুনিচয়কে হারাম করিয়াছেন। আবার প্রয়োজনের তাগিদে সময় সাপেক্ষ সেইগুলিকে হালাল করিয়াছেন। যथা অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি হারামকৃত বস্তুত্তলির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তোমরা অনন্যোপায় হইয়া পড়, তবে তখন উহা তোমাদের জন্য হালাল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ ‘লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কি কি বৈধ করা হইইয়াছছ ? বল, সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।’

যথা সূরা আরাফে মুহাম্মদ (সা)-এর જুণাবলীর বর্ণনা প্রসজ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উম্মতের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করিয়াছেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......याয়দ ইব্ন মুহালহাল जায়েঈন ও আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যায়দ ইব্ন মুহালহাল তায়েঈন ও আদী ইব্ন হাতিম (রা) রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন বে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ পাক মৃত জন্তু আমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। আমাদের.জন্য হালাল বস্তু কোন্গুলি ? তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় :

সাঈদ (রা) বলেন : الـطــبـات -এর অর্থ হইল হালাল ও যবেহ়কৃ জন্তুসমূহ। উহাই হইল তাহাদের জন্য পবিত্র।

মুকাতিল (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক হালাল জিনিসই হইল পবিত্র। ইহাকেই বলে রিযকে হালাল।

ইমাম যুহরী (র)-কে ঔষধ হিসাবে পেশাব খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন শে, ‘উহা পবিত্র জিনিসের মষ্যে গণ্য নয়।’ ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ যে মাটি মানুষ খায়, উহার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, উহা পবিত্র বস্তুর মধ্যে গণ্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্মাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে উহা হালাল এবং পবিত্র। আর শিকারী কুকুর, চিতাবাঘ ও বাজপাখি প্রভৃতি তোমাদের জন্য যাহা শিকার করিবে, উহাও তোমাদের জন্য হালাল। ইহা হইল জমহ্র সাহাবা, তাবিঈন ও ইমামগণের অভ্রিম।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে :
 এবং প্রত্যেক পাখি যাহাকে শিকার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে, খায়সামা, তাউস, মুজাহিদ, মাকহূল ও ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ বাজপাখি ও কুকুরই হইল কেবল শিকারীর অন্তর্ভুক্ত। আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) ইইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি অন্যান্য পাখির শিকারকে মাকর্রহ


সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইঁতেও এ‘ইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র) হইতে ইব্ন জারীর (র)-ও ইহা নকল করিয়াছেন।

হান্নাদ (র).....ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ বাজ বা অন্যান্য শিকারী পাখির শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহা যবেহ করিয়া খাওয়া হালাল। অন্যথায় উহা খাইবে না, হালাল নয়।

জমহ্রর ইইতে বর্ণনা করা ইंইয়াছে যে, শিকারী কুকুর যেমন থাবা দ্বারা যখম করে, শিকারী পাখিও তেমনি থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখি এবং কুকুরের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই। ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্যদের মতও এইরূপ। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্ন হাদীসটি হইল তাঁহাদের মতের দলীল :

হান্নাদ (র)......হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন : আমি রাসুলূল্লাহ (সা)-কে বাজপাখির শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ টহা তোমার জন্য যাহা শিকার করে তাহা খাইতে পার।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসঙ্গে কালো কুকুর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, উহার শিকার খাওয়া জায়েয নয় । কেননা তাঁহার মতে কালো কুকুর হত্যা করা ওয়াজিব। তিননি দলীল হিসাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবূ বকর (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই :

রাসূলুল্দাহ (সা) বলিয়াছেন : তিনটি জিনিস নামায ভঙ্গ করে। গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর। রাবী তখন রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, লাল কুকুর হইতে কালো কুকুরকে পার্থক্য করার কারণ কি ? রাসূলুল্মাহ (সা) উত্তরে বলেন যে, কালো কুকুর শয়তানের দোসর।

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরে বলেন যে, সাধারণভাবে সকল কুকুর হত্যা করার প্রয়োজন নাই। উহা ইইতে কালো কুকুরগুলি হত্যা কর।





অর্ণাৎ ‘তোমরা দিবাভগে ভাল-মন্দ যাহা কর তাহা সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত রহিয়াছেন।’

এই বিধান সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ স্বর্রপ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে বে, ইব্ন আবূ হাতিম (র)....আাবূ রাফি‘ (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম আবূ রাফি‘ (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্মাহ (সা) পাইকারিভাবে কুকুর হত্যার আদেশ করেন। অতঃপর লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন বে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা হত্যা করার আদেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা কি আমাদের কোন ধরনের উপকার গ্রহণ করা বৈধ $?$ রাসূলুল্মাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন :


ইহার পর রাসূলুন্নাহ (সা) বলেন, কেহ যখন তাহার শিকারী কুকুর আল্নাহর নাম নিয়া শিকারে পাঠায় এবং শিকারী কুকুর যদি শিকার করিয়া নিজে না খাইয়া মালিকের জন্য রাখিয়া দেয়, তবে উহা খাইবে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ রাফি (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফি (র) বনেন : একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্নাহ (সা) তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ভিতরে না আসায় রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুমতি প্রদান করা সত্ত্তেও আপনি আসিতেছেন না কেন ? তখন জিবরাঈল (আ) বলিলেন, যে ঘরে কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

আবূ রাফি (র) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে মদীনার সকল কুকুর হত্যা করার জন্য আদেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি কুকুর হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক পর্यায়ে এক বৃদ্ধা মহিলার একটি কুকুর হত্যা করিতে উদ্যত হইলে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া দৌড়াইয়া তাহার মনিবের নিকট আশ্রয় নিলে কুকুরটির প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হয়। আমি উহাকে হত্যা করা হইতে নিবৃত্ত হই। ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই কুকুরটি সম্পর্কে বলিলে তিনি আমকে উহাও হত্যা করিতে আদেশ করেন এবং আমি দ্বিতীয়বার আসিয়া বৃদ্ধার সেই কুকুরটি হত্যা করি। ইহার পর লোকজন আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বে জন্তু হত্যা করার আদেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা কি আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ? রাসূলূল্মাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

## 

হাকিম (র) মুসতাদারাকে (র).......আবান ইব্ন সালেহ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইকরিমা (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) আবূ রাফ্চিকে কুকুর হত্যা করার জন্য আদেশ করিলে তিনি হত্যা করিতে করিতে মদীনার উঁদू এলাকায় চলিয়া যান। অতঃপর অসিম ইব্ন আদী, সাদদ ইব্ন খায়সামা ও উইয়াম ইব্ন যায়িদা রাসূলূল্মাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্মাহর রাসূল! উহা দ্মারা কি আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ? তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইকরিমা (রা) হইতে সিমাকের সূত্রে হাকিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কারযী বলেন ঃ এই আয়াতটি কুকুর হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে।
 করে। অবশ্য ইহা কখনো بـفعول বা কর্মকারকের অবস্থাও বর্ণনা করে। অর্থাৎ যে সমন্ত শিকারী তাদের নখ বা থাবা দ্বারা শিকার করে, উহা তোমরা খাইতে পারিবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিকারী জন্তু यদি আঘাত করিয়া শিকার করে, তবে উহা খাওয়া নাজায়েय। ইমাম শাফিঈর এক অভিমত ইহার অনুরুপ এবং আলিমদের একদলও এইমত পোষণ করেন।

‘শিকারী পশপপ্কী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ, যেভাবে আল্মাহ তোমাদিকে শিক্ষ দিয়াছেন।

শিকারী পঙ্ক্ষীর পরিচয় হইল, যখন তাহাকে শিকারের জন্যে প্রেরণ করা হইবে, তখন ছুটিয়া যাইবে। যখন তাহাকে ডাকা হইবে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিকার করার পর মালিক তাহার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত শিকারী তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, নিজের জন্য গ্রহণ করিবে না। সেই কথাই আল্পাহ পাক বলিয়াছেন :

অর্থাৎ উহারা যাহা তোমাদের জন্য শিকার করে, তাহা খাইবে এবং ইহাতে আল্লাহর নাম লইবে।'

শিকার করিয়া মালিকের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল শিকারী পখপক্ষীর বিশেষ লক্ষণ। তখন বুঝিতে হইবে, শিকার সিদ্ধ হইয়াছে। তবে উহাকে শিকারের জন্য প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্র নাম লইতে হইবে। তখন সেই শিকার খাওয়াও হালাল হইবে যাহা শিকারী শিকার করিয়া মারিয়া ফেলে। সকল ইমাম এই কথার উপর একমত।

আলোচ্য আয়াতের সমর্থনে সহীহদ্বয় আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শিকারী কুকুরকে আল্লাহ্র নাম্ শিকারে পাঠাই এবং তখন আল্লাহ্র নাম ম্মরণ করি। রাসূলুল্মাহ (সা)

কাছীর-৩/৫৫

বলেন ঃ শিকারী কুকুর শিকার্রের জন্যে প্রেরণ করা সময় আল্লাহ্র নাম নিলে উহার শিকার খাইবে। आমি জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, यদি সে শিকার মারিয়া ফেলে? রাসৃন্ন্লাহ (সা) বनিলেন ঃ যঁ্যা, यদি শিকার্রে সময় जন্য কোন ক্কুর না থাকে, তবে খাইবে। কেননা তুমি তোমার কুকুর প্রেরণ করার সময় বিসমিল্নাহ বলিয়াছ, অন্খলির বেলায় তুমি তো জার বিসমিন্নাহ বল নাই। आমি বলিनाম, आমি ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করিয়া যদি শিকার করি ? র্রাসূনूন্নাহ (সা) বনিলেন
 দিয়া নিহত হয়, তবে উহা খাইবে না।

অन্য বর্ণনায় জসিয়াছে ঃ যখন তুমি ঢোমার কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করিবে, তখন আল্মাহ্ন নাম লইবে। অতঃঃপর यদি শিকার কর্রিয়া তোমার জন্য রাখিয়া দেয় এবং যদি তুমি উशা জীবিত পাও, তবে যবেহ কর। অার যদি শিকারাটি মৃত পাও এবং শিকারী যদি উशের কোন অশশ হইতে না খায়, তবে উহা খাইতে পারিবে। কেননা কুকুরের শিকারই হইতেছে যবেহ সমতুन্য।

সহীছইদ্রের অনা এক রিওয়ায়াতে উল্লেશিত হইয়াছে ঃ यদি সে উহা খায়, তবে ঢুমি উহা আহার করিও না। কেননা আমার আশংকা হয়, লে উহার নিজ্রের জন্য ধর্রিয়াছিল।

ইহাই হইন জমমুরের দনীন। শiফি户দ্দদেরও লেষ মতও ইহাই़। কেননা শিকারী কুকুর যদি जাহার শিকার হইতে কিছু অংশ খাইয়া ঝেনে, তবে উহা সাধারণजাবে হারাম হইয়া যায়। আলোচ হাদীসে বেভাবে উল্লেথিত হইয়াছে, এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নাই। তবে পরবর্তী আলিমদের অনেকে বলেন, শিকারী কুকুর কর্ত্ণ আংশিকजাবে অক্ষিত শিকার সাধারণजাবে হারাম নয়।

## তাঁহাদের দলিলসমূহ

ইব্ন জারীর (র)......সাফদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলিয়াছেন ঃ শিকারীী কুকুর যদি তাহার শিকারের এক-তৃতীয়াশ্ খাইয়া কেনে, তবুও উशা তোমরা খাও।

কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আাকবা বর্ণনা করিয়াছেন, সানমান (রা) হইতে মুহাম্মদ ইবৃন যায়দ (র)-ও ইश বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) .......কাসিম ও বাক্র ইব্ন আবদুল্নাহ মুযানী হইতে বর্ণনা করেন বে, কাসিম ও বাক্র ইবৃন আবদুদ্লাহ মুযানী বলেন : হযরতত সাनমান (রা) বनिয়াছেন, কুকুর यদি এক-তৃতীয়াংশ খাইয়া কেলে, তুুও তোমরা উছা খাও।

ইবৃন জারীীর (র).......মাইদ ইব্ন মাनिক ইবৃন খায়সামা (র) হইতে বর্ণনা করেন : হমাইদ ইব্ন মালিক ইব্ন খায়সাম দুয়ানী (র) সা'দ ইব্ন অবূ ওয়াকাস (রা)-কে শিকারী কককুর কর্ত্থক অক্ষিত শিকার সস্পক্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, খাও, यদিও উহার একটি ఫুকরা ব্যতীত অन্য কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে।
 जাব̨ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ কুকুর যদি এক-তৃত্যীয়াশ্ও খাইয়া কেলে, ত্বুও খাও।

ইব্ন জারীর (র)......হयরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ কর এবং সে যদি উহার এক- তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবে তুমি অবশিষ্টাংশ খাইতে পারিবে।

ইব্ন জারীর (র)......নাফি‘ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুদ্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন : যখন তুমি তোমার শিকারী কুকুর বিসমিল্গাহ বলিয়া শিকারের জন্য প্রেরণ কর, তখন উহা তোমার জন্য যাহা শিকার করিবে, তাহা হইতে সে ভক্ষণ করুক বা উহা অভক্ষিত রাখুক, তাহা খাইতে পারিবে।

নাফি‘, ইব্ন আবূ যি’ব, উবায়দুল্নাহ ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস, আनী ইব্ন্ উমর, আবূ হুরায়রা, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এবং সালমান (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে আতা ও হাসান বসরী এই ব্যাপারে ভ্নিমত পোষণ করিয়াছেন । যুহরী, রবী‘আ ও মালিক (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম শাফিঈর পূর্ব্বের মত ছিল ইহা, ইমাম শাফিঈর এক নতুন মতেও ইহার প্রতি ইপ্গিত রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : যদি কোন ব্যক্তি তাহার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করে এবং শিকার এমন অবস্থায় পায় যে, শিকারী উহা ইইতে কিছুটা খাইয়া ফেনিয়াছে, তবে বাকী অংশ খাইবে।

অতঃপর ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার সনদে সন্দেহের অবকাশ র্হিয়াছে এবং সালমান ফারসী (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব হাদীসটি ওনিয়াছ্নন কিনা তাহা আজো অঞ্ঞাত। বিশ্বস্ত রাবীগণ ইহা উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্ুু মারফূ‘ সনদে নয়, বরং সালমান ফারসীর অভিমত হিসাবে। এই ভিত্তিতে ইবৃন জারীর (র) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসের সমর্থক হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি নিম্নর্রপ:

আবূ দাউদ (র)......আবূ সাললাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ সালাবা নামক এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহৃর রাসূল! আমার শিকারী কুকুর রহিয়াছে। সে সম্পক্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি ? নবী (সা) বলিলেন ঃ তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী হইয়া থাকে, তবে সে তোমার জন্য যাহা ধরিয়া আনেে তাহা তুমি খাইবে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যবেহ করিতে যদি না পারি এবং উহা হইতে যদি সে খাইয়া ফেলে ? রাসূলুল্মাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ হঁা, যদি উহা হইতে খাইয়াও ফেলে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তীর দ্বারা শিকার সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ? রাসূলুন্লাহ (সা) বলিলেন : তোমার তীর যাহাকে বিদ্ধ করিবে, উহাই খাইবে। বেদুঈন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যবেহ করিতে পারি বা না পারি উভয় অবস্থায় কি খাইব ? রাসূলুল্মাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ তোমার দৃষ্টির আড়াল হইতেও যদি লাগে এবং তালাশ করার পর যদি পাও, তবুও খাইবে। কিন্তু উহাতে অন্য কোন শিকারীর তীরের আঘাত না থাকা উচিত। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রয়োজনবোধে মূর্তি পূজারীদের তৈজসপত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি ?

রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ ধৌত করার পর উহাতে তুমি খাও। নাসাঈ এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র).......আবূ সা‘লাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাললাবা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করার সময় যদি তুমি আল্লাহ্র নাম লও, তবে তুমি উহা খাও। যদিও উহার কোন অংশ শিকারী খাইয়া ফেলে। আর খাও তোমার হাত তোমার জন্য যে শিকার নিয়া আসে।

উল্লেখিত উভয় হাদীসের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। আদী (রা) হইতে সাওরী বর্ণনা কর্রেন যে, আদী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ তোমার শিকারী কুকুর তোমার জন্য যাহা শিকার করে, উহা খাও। আমি বলিলাম, যদি সে উহা হইতে খায় ? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, হ্যা, তবুও।

আদী (রা) হইতে হাবীবের রিওয়ায়াতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।
ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, শিকারী কুকুর তাহার শিকারের কিছ্র অংশ খাইয়া ফেলিলেও বাকী অংশ খাওয়া জায়েয। তাই ইহা হইল তাঁহাদের দলীল, যাহারা শিকারী কুকুরের শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ শিকারী কর্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহা খাওয়া জায়েয বলেন। এমন কি যাহারা তাঁহাদের সমর্থনে আছেন এবং প্রায় এইর্রপ মত পোষণ করেন, ঢাঁহারাও এইত্ণলি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ইতোপৃর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীগণ বলেন ঃ শিকারী কুকুর यদি তাহার শিকার করার সাথে সাথেই খাইয়া ফেলে, তবে তাহা খাওয়া হারাম। আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর হাদীস ইহার প্রমাণ স্বক্রপ। কারণ নবী (সা)-এর ‘যদি শিকারী শিকার খাইয়া ফেলে, তবে উহা খাইও না, কেননা আশংকা হয় যে, হয়ত শিকারী উহা তাহার নিজের জন্য শিকার করিয়াছিল’-এই কথা উহার ইপ্পিত বহন করে। কিন্তু যদি শিকারী শিকার করিয়া স্বীয় প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করে এবং দীর্ঘ অপেষ্ষার পরও যদি প্রভুকে না পায়, তারপর যদি সে ক্ষুধার তাড়নায় উহা খাইয়া ফেলে, তবে এই অবস্থায় অবশিষ্টাংশ খাওয়া হালাল। এই কথার দলীল হইল আবূ সালাবার হাদীস। এই ব্যাখ্যাটি খুবই উত্তম। ইহা দ্বারা দ্বিমুখী দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা যাইতেছে।

উপরোল্লেখিত দলের ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য করিয়া নিহায়ার লেখক আবূ মা‘আলী জাওনী বলেন ः যদি কেহ এমন ব্যাখ্যা করিয়া थকে, তবে তাহা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ বলিয়াছেন, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা তাঁহার শিষ্যগণই করিয়াছেন।

চতুর্থ মত স্বর্সপ অন্য আর একদল বলেন ঃ শিকারী কুকুরের ভক্ষিত শিকার খাওয়া হারাম। দলীল হইল আদী (রা)-এর হাদীস। তবে বাজপাথি ইত্যাদি ভক্ষিত শিকার খাওয়া হারাম নয়। কেননা উহাদিগকে শিকার করিয়া ভক্ষণের দ্বারা শিকার শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) পাখি দ্বারা শিকার সস্পর্কে বলেন ঃ শিকারের জন্যে প্রেরণ করিবার পর যদি উহা শিকার হত্যা করিয়া ফেনে, তবুও উহা খাইবে। কেননা শিকারী কুকুর শিকার করিয়া উহা নিয়া মালিকের নিকট আসে না। অন্যদিকে শিকারী পাখি শিকার করিয়া উহা নিয়া মালিকের নিকট

চলিয়া আাসে এবং শিকারকে আঘাত করে না। তাই শিকারীী পাখি যদি শিকার্রে কোন অংশ্শ খায় এনং নখ দারা জাহত করে, ত্বুও উহা খাইবে।

そँহাদের দনীল ছইল ইবৃন জাবূ হাতিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি। তিনি আদী ইবৃন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আাদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ आমি রাসুলূন্মাহ (সা)-কে জিষ্ঞাসা করিলাম বে, হে जাল্লাহ্র রাসূল! আামরা কুকুর ও বাজপাথি দ্যারা শিকার কর্য়য়া থাকি। উश কি আমাদর জন্য হালান ? রাসুলুন্নাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ ্্রশিক্ষণণ্রাধ্ যে কোন শিকারী জহ্ यদি শিকার কর্রিয়া উহা তোমার জনা র্রাথিয়া দেয় এধং यদি উহা প্রেরণ করার সময় আল্নाহ্র নাম নিয়া থাক, তাহা ইইলে উহার শিকার খাইবে। ইহা বলার পর তিনি আরও
 রাঘিবে, উহা তুমি খাইবে। জাম বলিলাম, यদি সে শিকার মারিয়া কেলে ? তিনি বলিলেন : यদি মারিয়া কেনে তবে पूমি কেন খাইবে না ? মারিয়া यদি ফেলেও এবং যদি না খায়, তবে पूম্মি খাইবে। आমি বলিলাম, হে আাল্লাহ্র রাসূল! आমার কুকুর্রের সত্গ यদি जन্য কুকুরের
 হইতে পারিবে ভে, উহা তোমার কুকুরই শিকার কর্রিয়াছে। জামি জাবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের গোত্রের লোকের্রা তীর দ্মারা শিকার কর্র, উश কি আমাদদর জন্য হানান ? তিনি বলিােেন ঃ ब্ব তীর শিকারকে আাহত করে এবং যাহা নিক্ষেপ কন্নার সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, উহা খাইবে।

উল্নেখ্য বে, রাসূন্ন্দাহ (সা) কককুর্রে শিকার না খাওয়ার বেলায় শর্তার্রাপ কর্রিয়াছেন। কিষ্ুু বাজপাথির বেলায় কেন শর্তারোপ করেন নাই। সুত্রাং ইহা দ্যারা বুঝা গেল বে, এতদুভ্য়ের মধ্যে জাল্gাহ্র বিষানেই পার্থক্ রহহিয়াছ্।। আল্gাহইই ভালো জানেন।

ইহার পর আল্লাহ ত'জালা বলেন ঃ

‘উহারা যাহ়া তোমাদদর জন্য ধর্য়া আাে তাহা তশ্ষণ করিবে এবং ইহাতে জাল্লাহর নাম नইবে!

जর্থৎৎ যথন শিকারে পাঠাইবে তথন। যথা হয়তত জাদী ইবৃন হাতিম (র্া)-কে রাসুলুল্木াহ (সা) বলিয়াছিলেন বে, শিকারী কুকুর যদি আল্gাহন নাম নিয়া ছাড়া হয় এবং সে যদি শিকার ধরিয়া আনে, তবে উহা খাইবে।

জাবূ সা'লাবার হাদীলে সহীছ্দয়েও বর্ণিচ হইয়াছে বে, যখন पুমি কৃকুরকে শিকারের জন্য পাঠাইবে, তখন আল্ধাহর নাম নইবে এবং যথন ঢুমি শিকার লক্ষ কন্রিয়া ঢীর নিক্ষপ করিবে, ত্নও জাল্gাহর নাম নইবে।

ইহার ভিত্তিতে ইমামণণ যथা ইমাম আহমদ (র) ชুরুত্রের সপ্গে শর্তারোপ করিয়াহেন বে, শিকার্রে উণ্দে্যে শিকারী কুকুর প্রেরণ করার সময় এবং শিকার্রের উশ্দেশ্য তীর নিক্ষে কারার সময় অবশাই বিসমিল্ধাহ বলিতে হইবে। কেননা আলোচ্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা ইহই প্রমাণিত হয়।

জমহূরের নিকটও এই মত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত। আয়াতের উদ্দেশ্যই হইল শিকারী প্রেরণ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলার নির্দেশ দেওয়া। সুদ্দী প্রহুথও ইহা বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের প্রেক্ষিতে আনী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বলেন : যখন শিকারী জন্ঠু শিকারের জন্য পাঠাইবে, তখন বিসমিল্নাহ বলিবে। তবে যদি বলিতে ডুলিয়া যাও, তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই।

কেহ বলিয়াছেন : আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা সহীহদ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) উমর ইবৃন অাবৃ সালমার পালিত মেয়েকে বলিয়াছিলেন ভে, (খাওয়ার সময়) আল্লাহর নাম লও, ডান হাঙ্ এবং সামনের দিক হইতে খাওয়া ওরু কর।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : লোকজন রাসূলূল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন অনেক লোক আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়া আসে যাহারা নও মুসলিম। তাহারা উহা যবেহ করার সময় আল্লাইর নাম নেয় কি না তাহা কে জানে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা খাওয়ার সময় আল্মাহর নাম লইয়া উহা খাইও।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্মাহ (সা) ছয়জন সাহাবীর ছোট একটি জামাত নিয়া খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন আসিল এবং সে উহা ইইতে দুই লোকমা খাইল। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, যদি লোকটি বিস়মিল্মাহ বলিত, তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। তাই তোমাদের কেহ যখন খানা খাইতে বসিবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে এবং যদি ওরুতে বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে যখনই স্মরণ আসিবে তখনই বলিবে- বিসমিল্নাহি আউয়ালিহি ওয়া আখিরিহী।

ইব্ন মাজাহ (র)...... ইয়াयীদ ইব্ন হার্রনের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটির সনদে হयরত আয়েশা (রা) হইতে আবদুল্মাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়রের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। অর্থাৎ তিনি সরাসরিভাবে আয়েশা (রা) হইতে ইহা ঔুনেন নাই।

উপরোল্লেখিত সনদে এইর্রপ যে ছেদ রহিয়াছে, উহার প্রমাণ হইল ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীসটি। উহা এই:

ইমাম আহমদ......হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্মাহ (সা) ছয়জন সাহাবীর ছোট একটট জামাত নিয়া খাইতে বসেন। এমন সময় ক্ষুধার্ত এক বেদুঈন আসে এবং সে উহা ইইতে দুই লোকমা খায়। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, লোকটি যদি বিসমিল্লাহ বলিত, তাহা হইলে উক্ত খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। অতএব তোমরা যখন খাইতে বসিবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। যদি খাওয়ার তরুতে বিসমিল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে যখন স্মরণ আসিবে তখন বলিবে- بـاسْ اللـ
 কর্রিয়াছেনí তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্यায়ের।

ইমাম আহমদ (র)......মুসান্না ইব্ন আবদুর রহমান খুযাঈ হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইব্ন সাহাব বলেন ঃ একদা আমি মুসান্না ইব্ন আবদুর রহমান খুযাঈর সঙ্গে ‘ওয়াসিত’ নামক

স্থানের উল্দেশ্যে সঙ্রে বাহির ইই। তিনি সর্বদা খাওয়ার খরুচে বিসমিল্লাহ বলিতেন এবং শেষ

 আমাকে বলিলেন, রাসূনুল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ খাইতে বসিয়া যতক্ষণে রিসমিল্ধাহ না বলা হয়, ততশ্ষণ পর্য্য শয়তান সল্গে খাইতে থাকে। যখন বিসমিল্ধাহ বলা হয়, তখন জার শয়তান जাহার পেটে টश্ রাখিতে পার্র না, বমি কর্রিয়া <্েনিয়া দেয়।

জাবির ইব্ল সুবাইহ রাগবী ও অাবূ বাশার বসর্রীর সূত্রে নাসাঈ ও আবূ দাউদ (র)-ও ইशা বর্ণনা কর্যিয়াছেন ইবุন মুঈন বলেন, হাদীসটির রাবী নির্ভর্যোগ্য। তবে আবুন ফাতাহ আयদী বলেন, ইश দারা দনীন দেওয়া যাইব না।

ইমাম आহমদ (র)......হযরত आবূ হ্যায়ফ (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, আবূ হ্যায়ফশা

 এমন সময় একটি মেয়ে হামাৎড়ি দিতে দিতে আসিল এবং (মনে হইন) কে বেন তাহাকে

 লে খাদ্যে হাত দিতে উদ্যত হইলে র্যাসূনুম্gাহ (সা) বলেন ঃ यদি জাহরেরের সময় বিসমিল্gাহ বলা না হয়, তব্বে শয়তান লেই খাদ্য তাহার জন্য হালাল কর্রিয়া নেয়। লে আমাদের সণ্ে খাওয়ার
 তারপর সে এই বেদুঈলের সন্গে জসিয়াছে। आমি তাহার হাতও ধরিয়া কেলিয়াছি। যাঁহার शাতে জমার প্রাণ, লেই মহান সত্তার কসম! এই দুইজনের হাতের সাথে শয়তানের হাত৫
 করিয়াহূন।

হযরত জাবির ইব্ন जাবদুল্gাহ (রা) হইতে...... ইব্ন জুবাইজ (র)-এর সূడ্রে মুসলিম এবং তিরমিবী ব্যणীত সকন আহলে সুনান বর্ণনা করিয়াছেন বে, জবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) বলেে ः রাসূনুন্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যथন কে小েন লোক বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও আহার কর্যার সময় आল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, ঢখন শয়তান (ঢাহার সাগ-পাগদিগকে) বলে, ঢোমাদের জন্য না জাছছ রাত্রি কাটানোর জায়গা, आার না আাছ রাত্রের আহারের ব্যবश্থ। পশ্ষান্তরে কেহ যদি বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও আহারের সময় আল্লাহর নাম উচারণ না করে, তবে শয়তান বলে, ঢোমরা রাত্রি কাটানোর এবং রাচ্রের আহার্রে সংস্থান পাইয়াছ। ইহা হইন आবূ দাউদের রিও্যায়াত।

ইমাম जাহমদ (র)......জনৈনক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন ঃ জটেক ব্যক্তি রাসূলুলুলাহ (সা)-এর দরবারে জাসিয়া তাঁাকে বলেন, आমরা আাহার করি কি্দু জাহার করিয়া পরিতৃত্ণ হই
 সকলে মিলিয়া একত্রে জাহার করিবে এবং বিসমিল্লাহ বনিবে। ইহাতে আাল্লাহ ত'আালা তোমাদের খাদ্যে বরকক দিবেন।

ওয়ানীদ ইব্ন মুসলিমেমে সূడ্রে ইবৃন মাজাহ এবং আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৫. "আাজ তোমাদদর জন্য পবিত্র বস্হুসমৃহ হানান করা হইন। আর জহলে কিতাবদের খাদ্যও তোমাদের জন্য হালান এবং ঢোমাদের খাদ্যও তাহাদের জন্য হানাল ; জার পবিঅ্র
 মাহর্র জাদায় কর্রিবে এবং উহা বিবাহ বঙ্ধনের মা্যমম হইবে, wূর্তিন জন্য ও গোপন প্রেদের জন্য হইবে না। বে ব্যক্ ঈমান आনিয়া কুফ্রী কর্রিन, সে ঢাহার জামন বরবাদ কর্রিন। জার সে প্রকানে ষত্পিস্তদের্ন অন্যতম ছইন।"
 राরাম এবং পবিত্র জিনিসসমূহ হানান বनিয়া যোষণা দেওয়া পর বিষয়টি আারো স্পষ্ট কর্যার


जর্ধাৎ আাজ তোমাদ্র জন্য সমষ্ত ভাল জ্রিনস বৈধ করা হইল।
ইহার পর ইয়াহৃদী ও নাসারাদ্রর যবেহকৃত জন্হু সশ্পক্কে বলেন :

ইব্ন আা্মাস, আবূ উমামা (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবৃন যুবায়র, ইকরিমা, আত, হাসান, মাকহূন, ইবরাহীম নাখঘ, সুদ্দী ও মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমম বলেন : আলোচ্য


এই ব্যাপার্র সকল जালিম একমত বে, তাহাদের যবেহকৃত জভ্হু মুসনমানদদর জন্য হানান। কেননা ঢাহারাও আাল্মাহ ব্যতীত অন্নেয নাম্ যবেহ করাকে হারাম মনে করে এবং তাহারা যবেহ করার সময় আাল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহরেরো নাম নেয় না। यদিও আল্qাহ সষ্থক্ধে


आবদদ্জাহ ইব্ন মুাাফফান (রা) হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বলেন ঃ খায়বার্রে যুদ্ধে আমি চর্বি অর্তি একটা মশক পাইয়াছ্লিলাম। आাম উছা নিজের অধিকারে নিয়া বनिলाম बে, আজ আমি ইহার অংশ काহাকেও দিব না। ঢারপর আাম এদিক ওদিক ঢাকাইচেছ্নিনাম। এমন সময় দেথি বে, রাসূলুন্ধাহ (সা) আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং মূদ্ম হািতেছেন।

ইश দারা ফিকহবিদগণ দলীল দেন বে, গনীমতের মালের মধ্য হইঢে বন্টেের পৃর্বে পানাহারের কোন বস্থু ব্যক্তিগতভবে গহণ করা জায়েय রহিয়াছে। जালোচ্য হাদীসের নিরিরেে ইহ প্রমাণিত হয় বটে।
 উभর প্রশ্ন উথ্থাপন করিয়াছেন বে, 'তোমরা বে বন, কিতাবীদের জন্য বে খাদ্য হালান, आমাদের জন্যও তাহা হানান। অথচ ইয়াহূদীরা চর্বিকে হারাম মলে করে এবং মুসলমনরা উহাকে হালাল বनিয়া খায়। তবে কি তোমরা উহা মুসনমানদের জন্যও হারাম বनিয়া বিশ্ধাস
 খাদদ্রুযা তোমাদদর জন্য হালান। অথচ ইহা ঢাহাদের খাদ্য নয়।' অবশ্য জমহ্হ্রও এই হাদীস দ্বারা দনীল দিয়া|ছেন।

তবে এই ব্যাপারে আরও কথা রহিয়াহে। কেননা হাদীসে ঊল্লেথিত ব্যাপারটা হইল সশ্পূর্ণ ব্যাক্গিগত। ইহাও হইতে পারে বে, উহাতে ভে চর্বি ছিল তাহা তাহাদের বিপ্বাসমতে বৈধ মের্র্দক ও অাত সংলন্ন চর্বি ছিন। অাল্ধাইই ভান জানেন।

ইश হইতেও অধিক শক্তিশানী ও সহীহ হাদীস হইন এইটি বে, খায়বারনবাগী রাসমনুল্মাহ (সা)-কে তাজ রোষ্ট কর্যা অকটি বক্যী হাদীয়া ব্বপ্র দিয়াছিন। উহার্ই সিনার গোশৃতে বিষ মাখান্না ছিন। কেনनা তাহারা জানিত বে, রাসুনूল্নাহ (সা) সিনার গোশত বেশি ভালবালেন।

 উशার ক্রিয়া তাহার সামনের দাঁতে তিনি অনুভব করিতেছিলেন। রাসানূন্লাহ সালাল্লাহ আলাইহি
 মৃত্যুযূে পতিত হন। তবে বে ইয়াহূদী মহিলা এই দুষ্ম কর্রিয়াছিল, তাহাকে হত্যা কর্木া হইয়াছিন। তাহার নাম ছিন যয়নব।

এই হাদীস হইতে দনীন নেওয়া হইয়াহে বে, রামুনুল্মাহ (সা) স্য়ং তাহার সभীদের নিয়া খাইচে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন রনং উহার বে বে অংশের চর্বি ঢাহারা হারাম মনে করে, উহা বাহির করা হইয়াঢে কিন্না তিনি তাহাও জিঞ্sাসা করেন নাই।

जना হাদীস হইতে উল্লেথিত হইয়াছে বে, এক্দা জনৈক ইয়াহূদী রাসূনুল্মাহ (সা)-কে দাওয়াত করিয়া চাহাকে যবের কুরি এবং পুরাতন খকন্না চর্বি খাইতে দেয়।

ইব্ন जাবূ হাতিম (র)...... गাকহূল হইতে বর্ণনা করেন বে, মাকহূন (র) বলেন : আাল্লাহ ज'जाना :

এই আয়াতটি নাযিল করার পর উহা র্রহিত করেন এবং মুসলমাদ্র প্রতি দয়াপরবশ হইয়া नাयিল করেন :

जর্থাৎ ইহা नাযিল করিয়া জাল্gাহ ত'অালা जাহলে কিতাবদের খাদ্যকে মুসলমানদদর জন্য হানান করিয়া দিয়াছূন।

কাছীর——/৫৬

এই সশ্পর্কে মাকহূল (র) বলেন ঃ आহলল কিতাবদের যবেহকৃত জঙ্ু খাওয়ার जর্থ এই নয় বে, ৫ে জভুর বেলায় তাহারা আল্লাহর নাম ম্মরণ না কর্রিবে, উহাও হালাল হইবে। কেনनা কিতাবীদের মধ্যে যুশরিকও রহহিযাছে যাহারা যবেহ করার সময় আল্ধাহর নাম নেয় না। এমনকি তাহাদর মাংস খাওয়া কেবন যবেহ করার ঊপরই নির্ভরশীন নয়; বহং তাহারা মৃত জন্তুর মাংসও ভক্কণ করে। কিষু যথাথ্থ আহলে কিতাব木া এমন নয়। আহলে কিতােে মধ্যে সামিরা, সায়িবা এবং ইবরাহীম (অা) ও শীষ (অা)-এর ধর্মানুসারীপণও অత্ত্ভুক্ত।

ইহাদ্র আহলে কিতাব হওয়া সশ্পর্কে জালিমদের একটি দলের সমর্থন রহহিয়াছে। তেমনি জারবের খ্রিন্টান যথা বনূ ঢাগগিব, বনূ অনুখ, বনূ বাহরা, বনূ জুयाম, বনূ লাখমা ও বনূ জামিলা প্রভৃতি।

তবে জমহ্রের (র) মঢে ইহাদ্দের যবেহকৃত জজ্হু খাওয়া যাইরে না।
ইব্ন জারীর (র)........ মুহামা ইব্ন ঊবাইদা (র) হইচে বর্ণনা করেন বে, মুহামা ইব্ন উবায়দ (র) বলেন : আनী (রা) বनিয়াছেন, তেমরা বনূ তগলিব গোত্রের যবেহকৃত
 করে নাই।

তবে কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব়ন জাবূ উরওয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব়ন
 খাওয়াতে কোন দোষ নাई।
 यদিও জিযিয়া নেওয়া হয় এবং यদিও আহলে কিতবদের সমান মর্যাদা তাহদের দেওয়া হয়, তবুও ঢাহাদের যবেহৃত জষ্ঠ খাওয়া যাইবে না এবং তাহাদের মহিলাদিগকে বিবাহও করা यাইবে না।

এই মতের একমার্র বিরোধিত কর্রিয়াছেন ইমাম জহমদ ইবৃন হাম্বন (র)-এর অন্যাতম जনুণামী जাব্ সাওর ইবরাহীম ইবৃন খািিদ কানবী। তিনি ইহার বিপরীত মত্তব্য করার পর ইমামদের মধ্যে সমানোচনার ব্যাপক অড়় উঠ্ঠ। ফকীীগণ তাহার কथার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এমন কি ইমাম আহহদ ইবৃন হামাল (র) ঢো বলিয়াই কেলিলেন বে, তাহার নাম যথ্র্থই আবূ সা७ล। অর্থাৎ বলদের বাবা।

অবশ্য जাবূ সাওর (র) রকটি মুর্রসান হাদীসকে সামনে রাখিয়া এই মঙ্তব্য করিয়াছিলেন।
 কিতারদ্র ন্যায় ব্যবহার কর।

কিত্ু जাবৃ সাওর বে ভাষ্যে হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছেন উহা প্রমাণিছ নয়। তবে সহীহ বুथারীতে আবদ্র্র রহমান ইবৃন আওফফ্র রিওয়ায়াতে এইটুকু পাওয়া যায় বে, রাসূল (সা) रिজরের মজূసীদhর নিকট হইতে জিযিয়া গ্রণ করিতেন।

यদि আমরা এই হাদীসটি সহীহ হিসাবে ধরিয়া নিই এবং উহার সাধারণ অর্থ গহণ করি, তবুও বলার থাকে বে, আালোচ্য আায়াতাণশের উল্gেধিত বিশিষ্ঠ কিতাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মাবनशीদদূর यবেহ আমাদ্দর জনা হারাম।

অর্থাৎ ‘তোমাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান তোমাদের জন্য বৈধ।’
তবে ইহা দ্বারা এই অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হইবে না যে, তাহাদের ধর্মে তোমাদের যবেহকৃত জন্তু তাহাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। হ্যা, বেশি হইলে ইহ় বলা যায় বে, তাহাদিগকে তাহাদের কিতাবে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে জীব আল্নাহর নামে যবেহ করা হইবে, উহা খাইবে। হউক তাহা তোমাদের ধর্মের অনুসারী কেহ বা অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তির যবেহ।

অবশ্য প্রথম উক্তিটি সুন্দর অর্থাৎ তোমরা কিতাবীদিগকে তোমাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত ভঙ্ষণ করাও, যেমন তোমরা তাহাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশ্ত খাইতে পার।

আসলে ব্যাপারটা অদল-বদলের মত প্রায়। যথা নবী (সা) মুনাফিকদের নেতা আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূলকে নিজের জামা দ্বারা কাফন দিয়াছিলেন এবং সেই কাফন্নই তাহাকে দাফন করা হইয়াছিল।

ইহার কারণ স্বর্রপ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হ্যরত অাব্বাস (রা) ঘখন মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাঁহাকে নিজের জামাটি প্রদান করিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) উহার বিনিময় স্বক্দপ তাহার কাফনের জন্য নিজের জামা প্রদান করেন।

একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে বে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা মু’মিন ব্যতীত অন্য কাহারো সক্গে উঠাবসা করিবে না এবং আল্মাহ ভীরু মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজেদের খাদ্য খাইতে দিবে না।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি উপরে উল্লেখিত অদল-বদনের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ঠিক হইবে না । কেননা হয়ত মুস্তাহাব হিসাবে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অर্থাৎ 'সতী-সাধ্Aী মুসলিম মহিলা বিবাহ ঢোমদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।'
অবশ্য উল্লেখিত আয়াতাংশটিকে আলোচ্য বিষয়ের অবতরণিকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কেননা ইহার পরই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তোমাদের পৃর্বে যাহারিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে।’

কেহ কেহ বলেন ঃ এই স্থানে ' مُ~~-এর অর্থ হইল আযাদ মহিলা, দাসী নয়।
ইব্ন জারীর (র) ইহা মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদের পূর্ণ বক্তব্য হইল
 এই অর্থ করা যাইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সতী-সাষ্ী’সচ্চরিত্রা স্বাধীন নারীদিগকে বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ হইতে অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে এইর্রপ উল্লেখ্তি হইয়াছে। জমহূরেরও এই মত। তাই ইহাই সঠিক মত। তাহা না ইইলে যিমী এবং এবং অসতী দুশ্চরিত্রা নারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইবে। সমাজের সুস্থ পরিবেশ সম্পূর্ণর্ণপে পান্টাইয়া যাইবে। স্বামী তখন সাক্ষী গোপালে পরিণত হইবে।

আলোচ্য আয়াতাংশশর প্রকাশ্য অর্থে সেই সব নারীকক বুঝান হইয়াছে যাহারা ব্যভিচারিণী নহে; বরং সতী নারী। যথা আাল্gাহ ত’অালা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ


जর্থাৎ 'মুহসিনাত হইন তাহারা, যাহারা উপপতি ্গহণ করে না এবং ব্যভিচারিিীী নয় ?
এখन কথা হইন ব্যে, आহলে কিতাবchর স্বধীন নারী ও দাসী সকলেই কি ইহার অত্ত্ভুক্ত ?
 অর্থ হইল সচ্চরিত্রা মহিনা।

কেহ কেহ বলেন : ইহা দ্যারা বনী ইসরাদ্লী কিতাবীদদর কथা বলা হইয়াহে। ইমাম শাফ্টির্দ মতও ইহ।

কেহ কেহ বলিয়াছছন : ইহ দ্রারা জাयাদ নয়; বরং যিথ্ীী নারীকে বুঝান হইয়াছে। ইহার দनीল ইইন এই, আাg্gাহ ত'আলা বলিয়াছ্নন

অর্থাৎ যাহারা পরকান ও আাল্লাহকে বিপ্পাস করে না, जাহাদের সাথে যুদ্ধ কর।’
হयরতত আবদूল্নাহ ইব্ন উমর (রা) খ্রি⿵্টান नারীী বিবাহ করা নাজায়েय বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিত্তে, তাহাদের অপেম্ষ বড় মুশরিক আর কে হইতে পারে, যাহারা

 পর্য্য তোমরা তাহািিগকে বিবাহ করিও না।’

ইব্ন আাূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন
 পর সাহাবীগণ মুশরিকা মহিনা বিবাহ করা হইতে বির্ত থাকেন। ইহার পর যখন আল্নাহ

 আয়াতাংণশর দনীলে নির্দোষ এళং জায়েय বনিয়া মনে করিতে থাকেন।

তবে ৫ই আয়াতটিকে সূরা বাকারার নিমেধাজ্ঞ সম্ধলিত আয়াতে অন্ত্ভুক্ত করিতে হইবে। ইशাও বলা যাইতে পারে ভে, আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার পৃর্বে কিতাীী মহিনারাও
 ব্যাতীত উল্নেথিত আয়াতংশপ্যের মধ্যে অন্য কোন বৈপরীত দেখা যায় না।

जবশ্য আরো বহু জায়াতের মধ্যে মুশরিক এবং আহলে কিতাবদেরকে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াহে। যथা অাল্লাহ ত'জালা বनিয়াছ্ছন :


অর্থাৎ ‘কিতাবী ও মুশরিকদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাহারা আপন আপন মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাহাদের নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে।'

অন্য আরও একস্থানে আল্লাহ তা’আলা মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে পৃথক করিয়া বলিয়াছেন :

অর্থাৎ তুমি কিতাবী ও উন্মীগণকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্ৰহণ করিবে ? যদি মুসলিম হও তাহা হইললে পথপ্রাপ্ত হইবে।'

'যখন তোমরা তাহাকে তাহাদের নির্দিষ্ঠ মাহর দিয়া দাও।' অর্থাৎ যেহেতু তাহারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাই তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য মাহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়া দাও।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, আমের, শা'বী, ইব্রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী প্রমুখের ফতওয়া হইল এই যে, যদি কোন লোক বিবাহ করার পর তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্ছে সহবাস করার পূর্বে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইৰে এবং স্ত্রীকে দেয়া স্বামীর পূর্ণ মাহর ফেরত দিতে হইবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ ‘তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ কর বিবাহাহের জন্য, প্রক্রাশ্য ব্যভিচার বা উপপপত্বী গ্রহণের জন্য নহে।' মানে নারীদের ব্যাপারে যেমন সচ্চরিত্রবতী এবং ব্যভিচারিণী না হওয়ার শর্তারোপ করা হইয়াছে, তেমনি পুরুষদের বেলায়ও সচ্চরিত্রের শর্তারোপ করা হইয়াছে।
 যেন অসৎ উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না কর্রে এবং কোন সম্পর্কের কারণে যেন নির্লজ্জ
 বিশেষত তাহার প্রেমিকের সাণ্থে অবৈধভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। সূরা নিসায় এই বিষয় বিশদ আলোচনা ইইয়াছে।

এই কারণেই ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রা) বলিয়াছেন যে, ব্যভিচারিণী নারী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জঘন্য ও নির্লজ্জ ব্যভিচারকর্ম হইতে তওবা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কোন সৎপুরুষের জন্য বিবাহ করা জায়েয নহে।

অনুর্রপভাবে কোন ব্যভিচারী পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ব্যভিচারকর্ম হইতে তওবা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য কোন চরিত্রবতী নারীকেও বিবাহ করা জায়েয নহে।

হাদীসেও রহিয়াছে : ‘বেত্রাঘাতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যভিচারী একমাত্র তাহার মত ব্যভিচারিণীকেই বিবাহ করিতে পারিবে।'

ইব্ন জারীর (র).......হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন : একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছিলেন যে, কোন মুসলমান ব্যভিচারীর সাথে আমি কোন সতী-সাধ্বী মুসলমান নারীর বিবাহ হইতে দিব না। ইহা তুিয়া উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)

বলিয়াছিলেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! শিরক তো ইহা ইইতে বড় পাপ। তথাপি মুশরিকদের তওবাও তো কবূল করা হয়।

এই সম্বক্ধে আমরা নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব :

‘্যडিচারী পুরুষ্ব ব্যভিচার্রিণী মহিলা কিংবা সুশরিক নায়ী ছাড়া বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নাগী ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক ভিন্ন বিবাহ করিবে না। মু'মিনদের জন্য ইহাই শাস্ঠি।’

जালোচ আয়াতের লেষাংশে তাই আল্লাহ ত'অলা বলেন :

जর্থাৎ ‘ব্যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যা করিবে, তাহার আমল নিস্ষ্ন হইবে এবং সে পরকালে শ্মজ্গিস্তদ্রে অন্ত্ভুক্ত ইইবে।

## 






৬. "下ে ঈমানদারগণ! যখন ঢোমরা নামাব্যে পফ্ুতি নাও, ঢখন তোমাদের মুখমঙন ও কনুই পর্যন্ত উত্য হাত ধ্ৰৗত কর, আার তোমাদের মাথা মালেহ কর এবং তোমাদের পদ্য় গোড়ানী পর্য্য; এবং यদি তোমর্া অপবিত্র থাক ঢাহা হইলে পবিত্রতা অর্জন কর।


 जাল্লাহ তোমাদিকে কষ্ঠ দিতে চাহেন না এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহন।

 তোমরা নামাভ্য দাঁড়াইবার ইচ্ম করিবে, ত্খন যদি অরপবি্র থাক তবে উযূ কর্রিবে।

কেহ বলিয়াছ্ছে ঃ ঘুম ইইতে উঠিয়া যদি নামাযে দাঁড়াইবার ইচ্ছা কর, তবে তখন উযূ করিবে। অবশ্য উল্লেথিত উভয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আয়াতটি সাধারণ অর্থে ব্যবহতত হইয়াছে। অর্থ: ইহা দ্রন্রা নামাে দাঁড়াইবার পৃর্বে উযূ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাই যদি কেহ পবিত্র না থাকে, তবে তাহার জন্য নামাযের পৃর্ব্বে উযূ করা ফর্য এবং যদি পবিত্র থাকে, তবে তাহার জন্য উযূ করা মুস্তাহাব।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইসলামের প্রথমদিকে প্রত্যেক নামাযের পৃর্বে উযূ করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরে এই নির্দেশ রহিত করা হয়।

ইমাম আহমদ (র).......সুলায়মান ইব্ন বুরাইদার পিতা ইইতে বর্ণনা করেন শে, সুলায়মান ইব্ন বুরাইদার পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) প্রত্যেক নামাযের পৃর্বে উযূ করিতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযূ করিয়া মোজার উপর মাসেহ করিয়াছিলেন এবং একই উযূতে বেশ কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়েন। ইহা দেখিয়া উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা করিলেন এমন তো আর কখনো করিতে দেথি নাই! রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, হে উমর! ইহা আমি জানিয়া তনিয়া ইচ্ঘকৃতজবেই করিয়াছি।

আলকামা ইবন্নে মারসাদ (র) হইতে সুফিয়ান সাওরীর সনদে মুসলিম এবং আহলে সুনানগণও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন মাজাহয় সুফিয়ান হইতে আলকামা ইব্ন মারসাদের স্থলে মুহাবির ইব্ন দিসারের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। অবশ্য উভয়ে সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইব্ন জারীর (র)......ফ্যল ইব্ন মুবাশশার হইতে বর্ণনা করেন যে, ফ্যল ইব্ন মুবাশশার (র) বলেন ঃ আমি জাবির ইব্ন আবদুল্নাহকে এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত নামাय পড়িতে দেখিয়াছি। তবে পেশাব করিলে বা অন্য কারণে উযূ ভাগিয়া গেলে উযূ করিতেন। আর উযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মোজা মাসেহ করিতেন। ঢাহার এইর্রপ আমল দেথিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা নিজের মতানুসারে করিতেছেন? তিনি বলিলেন, না, আমি নবী (সা)-কে এইর্রপ করিতে দেখিয়াছি। তাই আমিও রাসূলুল্মাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেছি।

যিয়াদ বাকাই হইতে ইব্ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছ্েন।
ইমাম আহমদ (র)......উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর হইতে বর্ণনা করেন ঃ উবায়দুল্নাহ ইব্ন আবদুল্নাহ ইব্ন উমরকে জিজ্ঞাসা করা হয় শে, আপনি কি আবদুল্লাহ ইব্ন ঊমরকে উযূ থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক. নামাযে উযূ করিতে দেখিয়াছেন ? অন্যথায় এই হাদীসটি আপনি কাহার সনদে বর্ণনা করেন ? তিনি বলিলেন, আমাকে আসমা বিনতে যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, ঢাঁহাকে আবদুল্নাহ ইব্ন হানयালা ইব্ন গাসীল (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে আদেশ করিয়াছেন, চাই উযূ থ্থাকুক বা না থাকুক। কেহ যদি প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে অপারগ হয়, তবে উযূ থাকা অবস্থায় তাহাকে মিসওয়াক করার আদেশ করিয়াছেন। আবদুল্নাহ ইবৃন উমর (রা) দেখেন যে, তাঁহার ইহা করার শক্তি রহিয়াছে, তাই তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক নামাযের বেলায় নতুন করিয়া উযূ করিয়াছ্নে।
 আবূ দাউদ (র) আরো বলেন বে, মুহা্মদ ইবৃন ইসহাক (র)-এর সূख্রে ইব্যোহীম ইব্ন সাদ (র)-ও ইহ উবায়ুদ্নাহ ইবৃন উমর (রা) হইতে পূর্বানুজ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সरীহ। সনদের ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ নাই। ইবৃন আাসাকির (জ) বলেন, ইহার সনদ সকল দুর্বলত হইতে মুক। মুহাম্দদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন হিব্বান সালমা ইব্ন ফ্যন (র)-এর সূడ্রে ইश বর্ণিত হইয়াছে। আাল্লাহই ভান জানেন।

यাহা হউক, এই ব্যাপার্ হয়ত আাবদুল্লাহ ইব্ন উমরের আমৃত্যু আমলের দারা বুবা যায় बে, প্রে্েেক নামাভে নতুনভাবে উযূ করা মুস্তাহাব। জমহूর্রে মাযহাবও ইহ বটে।

ইবৃন জারীর (র).......ইব্ন সিরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ খুলাফশ্যে রাশেদীন প্রত্যেক নামাভে নতুন উযূ করিতেন।

ইবৃন জারীী (র).......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণা করেন ভে, ইক্রিমা (রা) বলেন ঃ হযরত आनী (রা) প্রত্যেক নামাশ্যে উযূ করিতেন এবং এই আয়াতটি পড়িতেন :

ইব্ন সুসান্ন (র)......নিযান ইব্ন সাবূরা (রা) ইইতে বর্ণনা করেন ভে, নিযাল ইবৃন সাবৃরা (রা) বলেন ঃ এক্দা আমি দেখিলাম, जनী (রা) ভ্যাহরের নামায পড়িলেন। অতঃপর জনসমক্ষ বসিলেন। ইতিমধ্যে পানি নিয়া জাসা হইলে তিনি. মুঈ ও হাত c্ৗীত করেন। ইহার পর তিনি মাথা এবং দুই পা মালেহ করেন। অবশেবে তিনি বলেন, ইহা হইল তাহার উযূ যাহার উযূ नह হয় নাই।

ইয়াকূব ইবৃন ইব্রাহীম (র)......ইবৃরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আनी (রা) হানকাভাবে উযূ কর্য়য়া বলেন ভে, যাহদের উযূ নষ্ঠ হয় নাই, ইহ হইল তাহাদ্রে উযূ।

হযরত जাनী (রা) হইতে রিওয়ায়াতৃৃত জাসার্লির একটি অপরটির সাহাব্যে মयবূত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ফলে ইহা শক্তিশানীক্রপে পরিগণিত হইতেছে।

ইবৃন জরীী (র)......হयরত আनাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, হযরত आनाস (রা) বলেন ঃ উমর (রা) এক্দা সংপিষ্ঠতাবে উযূ কর্রিয়া বলেন ভে, যাহাদের উযূ বিনষ্ঠ হয় নাই, ইश তাহাদের উযূ। ইহার সনদ সহীহ।

মুহাম্ ই ইব্ন সিন্রীন (র) বলেন ঃ থनীফাদের প্রত্যেকে প্রত্যেক নামাযে নতুনতাবে উযূ করিত্ন।

অাবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......সাঈদ ইবৃন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, সাঈদ ইবৃন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ উযূ নষ্ঠ না হইলেও উযূ কর্াঢা বাড়াবাড়ি। তবে ইহার সনদ
 উযূ কর্া জরুহীী, তাহারা বাড়াবাড়িই করেন বটে। কেননা প্তেেক নামাভ্যে নতুন উযূ করা মুস্তাহাবের পর্যায়ুডুক্ত । হাদীস দ্মারাও এই কথা প্রমাণিত হয়।

ইমাম জাহমদ (র)......पানাস ইব্ন মালিক (রা) হইঢে বর্ণনা কর্রেন ব্য, হয়র আনাস ইবৃন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী (সা) প্তেকে নামাভে নতুন করিয়া উযূ করিতেন। আমর ইবৃন

আমের আনসারী বলেন, আমি ঢাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারাও কি সেইক্রপ করিতেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা উযূ নষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাय পড়িতাম। বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুনান রচয়িতাগণ আমর ইব্ন আমির (রা) হইতে অন্য সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসুলূল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ থাকিতে উযূ করিবে, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হইবে।

আবৃ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে আফ্রিকীর সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, ইহার সনদ দুর্বল।

ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদল লোক বলেন ঃ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে এই কথা অবহিত করানোর জন্য যে, নামায ব্যতীত অন্য কোন কাজে উযূ করা ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ ভাপ্িিয়া গেলে আবার উযূ না করিয়া কোন আমলই করিতেন না।

আবূ কুরাইব (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন আলাকামা ইব্ন ওয়াক্কাসের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাসের পিতা বলেন : যখন রাসূলুল্নাহ (সা) পেশাব করার ইচ্মা করিতেন, তখন আমরা তাঁহার সাথে কথা বলিলে" তিনি কথা বলিতেন না এবং সালাম দিলেও সালামের জবাব দিতেন না। অতঃপর আল্নাহ তাআআলা এই কঠোরতা ইইতে অবকাশ দিয়া এই আয়াতটি নাযিল করেন :

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ কুরাইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি নিতান্ত দুর্বন এবং এই হাদীসের সনদে যে জাবিরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি হইলেন জাবির ইব্ন যায়দ জু ফী। তিনি দুর্বল রাবী বলিয়া চিহ্নিত।

আবূ দাউদ (র)...... হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্মাহ (সা) শৌচ করিয়া আসিলে াাঁহার সামনে খানা হাযির করা হয় এবং বলা হয় যে, উযূ করার জন্য পানি আনিব কি? উত্তরে তিনি বলেন আমি একমাত্র নামাय পড়ার বেলায় উয়ূ করিতে নির্দেশিত হইয়াছি।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি আহমদ ইব্ন মুনীয়়র সূত্রে এবং নাসাঈ ইসমাঈল হইতে যিয়াদ ইব্ন আইয়ৃবের সূত্রে ইহা রিওয়ায়াতে করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটট হাসান।

মুসলিম (র)...... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি শৌচকার্य হইতে ফিরিয়া আসেন এবং তিনি আসার সক্গে সজ্গে তাঁার জন্য’ খানা নিয়া আসা হয়। তখন জনৈক ব্যুক্তি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উযূ করিবেনন ? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন : খুব কম, নামাযের ওয়াক্তেই আমি উযূ করিয়া থাকি।

কাছীর—৩/৫৭

 शইয়ाছ वে,

 দাড়াও। সহীহశ্যে জাসিয়াছে বে,

অর্থাৎ ‘্রন্যেক আমল নিয়্যতের উপর নির্তরশীন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উহাই পাইবে যাহা সে নিয়্যা কর্রিয়াছ্’

 বিসমিম্ধাহ বলে নাই, তাহার উযূইই হয় নাই।

তেমনি উযুর পানি রাখা পাত্রে হাত দেওয়ার পৃর্বে হাত ধ্ইুয়া নেওয়া মুস্তাহাব। বিশেষত घুম ইইতে উঠিয়া উযূ করার পৃর্রে হাত ধুইয়া নেওয়ার ব্যাপারে তাপিদ রহহিয়াছে।
 বनिয়াছেন : যথন তোমাদের কেহ ঘুম হইঢে সজাগ হইবে, তখন বেন লে তাহার হাত তিনবার না ধোয়ার পৃর্বে উযূর পানির পাত্র হাত না দেয়। কেননা কে জানে রাত্র তাহার হাত কোথায় পিয়াছিন।

ফিকহবিদদদর নিকট মুখমఆলের দৈর্য্যসীমা হইন কপালের মूলের প্রথম ভাগ ইইতে থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্ছুর সীমা ইইল দুই কানের নতি পর্যন্ত।

 মব্ব্যে শামিল কিনা, এই বিষয়ে দুইটি উক্তি রহিয়াছছ।

এक, উহার র<্ধ্রে রc্ধ্রে পানি পৌঘান ওয়াজিব। কেনनা উशা মুখমভলে শামিল এবং মুথম্টেের সাথে অবিচ্ছে্দ্য।



মুজাহিদ (র) বনেন ঃ দাড়ি চেহোরার অশ্শবিলশষ। जারবীভাষীরা যুবকের দাড়ি গজাইলে বলে «ে, তাহার চেহোর্রকাশিত ইইয়াছে।

দাড়ি ঘন হইলে উযুন সময় উহা খেলান কর্রাও মুস্তাহাব।
ইমাম आহমদ (র)...... শাকীক হইঢে বর্ণনা কর্রেন বে, শাকীক বলেন ঃ आমি উসমান (রা)-কে উयू করিতে দেখ্যোছি। তিনি উযুর মধ্যে মুখমধল cৌীত করার সময় তিনবার দাড়ি খেলাল কর্রে। অতঃপর তাহাকে লক্ষু কর্রিয়া ঊসমান (রা) বলেন, তোমরা আমাকে যেইতারে উযূ করিতে দেখিনে, ঠিক এইভবেই রাসূন্ন্লাহ (সা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। আাবদুর রাযयाকের সনদে ইবৃন মাজাহ ও তিরমিযীও ইश বর্ণনা করিয়াছছন। তিরমিমী (রা) বলেন, ইহা হাসান-সহীহ পর্यায়ের এৰং বুখার্রীও ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

आবূ দাউদ (র)...... হयরু আনাস ইবৃন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, হযরত আনাস ইবৃন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুন্নাহ (সা) উযূ করার সময় जজ্জনী ভরিয়া থুতনির নিচে পানি দিতেন এชং দাড়़ থেলাল করিতেন। একদা তিনি বলেন, এইতাে করিতে জাল্লাহ্ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন।

একমাত্র আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা আনাস (রা) হইতে অন্য সূত্রে বর্ণা করা হইহয়াছ।

বায়হকী বলেন ঃ হুৃর (সা)-এর দাড়ি খেলাল করার ব্যাপারে আম্মার, आढ্যেশা এবং উল্মে সানমা (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। आলী (রা) প্রমুখ হইত্ও ইহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহ তরক করার ব্যাপারে বর্ণিত ইইয়াছে ইবৃন উমর ও হাসান ইবৃন আলী (রা) হইতে এবং ইমাম নাখদ্দ ও তাবিউদের অকটি দলও ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

সীীহ হাদীলে বিভিন্ন সৃত্রে হযর্ত রাসূন (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি যখন উযূ করিতেন, ত্থ কুলি করিতেন এনং নাকে পানি দিতেন।

এই বিষয়ে ইমামদের মতভ্দে রহহ্যাছে বে, উযূ এবং গোসলের মধ্যে কুলি করা এবং नाকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ?

ইমাম आহমদ ইব্ন হাম্বলের মতে উযূ এবং গোসল উতৰ্যের মধ্যে ইহ ওয়াজিব।
ইমাম শাফিি্দ এবং ইমাম মালিকের মতে উভয় সময়ে ইহা মুস্তাহাব। ইমাম্য়ের দনীল इইল সুनানসমূহে বর্ণি রিওয়ায়াতটি, याशাকে ইবৃন খুযায়ম সহীহ বলিয়াছছন।

হাদীসটি হইন এই বে, রিষশ'আ ইব্ন রাফি यারকী (র) হইতে ইব্ন খুযায়মা বর্ণনা কর্রেন ঃ তাড়াহড়া করিয়া নামাय আদায়কারী এক ব্যক্তিকে রাসূনুন্ধাহ (সা) বলিয়াছেন বে,


ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন : গোসলে ইश ওয়াজিব কিস্দু উযূঢ্ত ওয়াজিব নয় ।
ইমাম आহयদ (র) হইতে অন্য রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াহ বে, উভয়ক্সেত্রে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, কুলি করা ওয়াজিব নয়। তাহার দনীল হইল এই ঃ সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াহে শে, রাসুলूল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি উযূ করিবে লে নাকে পানি দিবে।

जन্য রিওয়ায়াত आসিয়াছ্ বে, তোমাদের কেছ যখন উযূ করিবে, তখন নাকের ছ্দি দুইটির মধ্যে পানি প্ররেশ কাইবে, जাহার পর নাক ঝাড়িয়া ফ্েেনিবে।

ইंমার্ম जাহমদ (র)...... ইব্ন आাব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : ইব্ন আব্বাস (রা) উযূ করিতে বসিয়া হচ্ত্দ্য বৌত করিলেন, ইহার পর এক অঞ্জলি পানি निয়া কুলি করিলেন এবং এক হাত দিয়া নাকে পানি দিয়া অন্য হাতের সাহাব্যে নাক পরিষ্ষার করিিলেন। অতঃপর
 অঞ্জলি পানি নিয়া বাম হাত ধ্রীত করিলেন। ইহার পর মাথা মালেহ কর্রিলেন। आরেক অঞ্ি
 বাম পা cৗৗত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, आমি রাসৃলূল্মাহ (সা)-কে এইভবে উযূ করিতে দেথিয়াছি।

आবূ সাनমা মানসূর ইবุন সানমা খুযাঈ হইতে মুহাম্দদ ইব্ন আবদুর রহীম ও বুথারী ইহা বর্ণনা করির্যাঢেন।



অর্থাৎ ‘তেমরা তোমাদের মানসহ ইয়াতীমদ্র মাল ভঙ্ক করিও না।’



কিন্হু এই হাদীলের রাবী কাসিম জথ্হণযোগ্য এবং তাহার দাদা দুর্বন রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাল জানেন। बে উবূ করে, তাহার জনা উওম হইল উযূূ সময় কনুইর সহিত বাহৃদ্যও পুইয়া নেওয়া।
 করেন বে, আবৃ হরায়রা (রা) বলেন ঃ রা|সূনूল্बाহ (সা) বলিয়াছছন ঃ আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উयूর চিছ্ণলি উজ্জুন অব্থহায় অনীত হইবে। সুতরাং তোমাদের সষ্ব হইলে উজ্জল্যের সীমা বৃদ্ধি কর্রিয়া নিবে।
 বলেন ঃ অমি আমার বन्ধू রাमूল (সা)-কে বলিতে ওনিয়াছি বে, তিনি বলেন ঃ মু'মিনকে লেই


 অর্থ বুঝানোর জনাও ব্যাবহত হইতে পারে। তবে এই অর্থ ছওয়ার ব্যাপারে সন্দে রহিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহহিয়ছে।
 হাদীসে ইহার বে ব্যাখ্যা দিয়াছে, তাহাই কর্ত্য।
 আมর ইবনে ইয়াহিয়ার দাদ বিশিষ্ট সাহাীী আবদ্মাহাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন কাসিমকে বলেন,

 ইহার পর তিনবার কূলি কর্রিলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুথঘ্ল cধৗত করিলেন ও হাত্রের কন্নই সম্যে দুইবার ষুইলেন। ইহার পর দুই হাতের তালু দিয়া মাথা মালেহ করিলেন जর্ধাৎ হাতের তানুদ্য মাথার প্রথমাশ হ হঢে ऊরু করিয়া গীবা পর্য্ত নিলেন ও লেখান হইতে आবার মাথার সামনের দিকের প্রথমাং়শ নিয়া আসিলেন। তারপর পদ্য় ধৌত করিলেন।

হযরত जালী (রা) হইচে আব্দ খায়রের রিওয়ায়াতে রাসুনুল্ধাহ (সা)-এর উযুর বিবরণ পায় একইজ্রপ বর্ণিত হইয়াছে। মুজাবিয়া ও মিক্দাদ ইব্ন মাদী কারিব (রা) হইতে আব্ দাউদের অন্য একটি হাদীসেও রাসূনूন্মাহ (সা)-এর উযূর বিবরণে প্রায় একইন্রপ বর্ণা করা इইয়াহ্।

याহারা বলেন বে, সম্পূর্ণ মাथা মাসেহ করা ফর্যय, উল্gেvিত হাদীসসমূহ তাহারা দনীন হিসাবে অহণ করেন। যথা ইমাম আহমদ ইবৃন হাম্বন। জার যাহারা কুর্ানের আয়াতকক সংকিষ্ট মনে করিয়া হাদীসকে উহার ব্যাথ্যা হিসাবে গণনা করেন, তাহাদের মাযহাবও ইशা।

হানাयীগণ বলেন, মাথার এক-চতুর্রাশশ মালেহ করা ফ্রুय। উহার পরিমাণ হইন লनाढের সমান।

আমাদদর শাফিদদ্দের অতিমত হইল বে, সাধারণত্তাবে মাথা মালেহ ফর্। উহার কোন নির্ধারিত পরিমাণ নাই। মাথার চুলের একাংলের ঊপর মালেহ করিলেই হইন। जথচ উত্য পক্乛ের দनীন হইন হইল মুগীরা ইব্ন ৫’বা (রা)-এর হাদীসটি। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে বে,
 সল্গে পিছনে থাকিয়া যাই। রাসূনুল্ধাহ (সা) প্রাকৃতিক কার্य সার্রিয়া আসিয়া আামাকে জিজ্ঞাসা কর্রেন, তোমার কাছে পানি আাू কি ? जামি পাত্রে করিয়া তাহার নিকট পানি নিয়া জাসিনাম। जতঃপর তিনি দুই পাওা ও মুথমওল খুইলেন। তারপর হাতের উপর হইতে জুব্木া সরাইয়া ঊভয় হাত ধুইলেন। অতঃপর ললাট সমেত মূল ও পাগড়ি এবং মোজাদ্যের উপর মাসেহ করিলেন। মুসলিম ইত্যাদিতে পূর্ণ হদীসটি রহহ্যাছে।

ইशার উত্তে ইমাম आহমদ ও তাহার সগীণণ বলেন ঃ এই স্থানে তিনি মাথার প্রথমাংশের উभর মালেহ করিয়া অবশিষ্ঠংশ পাগড়ির উপরে পূর্ণ করেন। আমাদের কথাও ইহাই। ইহার
 করিতেন। এই ব্যাখ্যাই উত্তম। ইश দ্যারা কথনো প্রমাণিত ছয় না «ে, মাথার কিয়দংশশ বা শধুমাত্র কপাन সমেত চूল মাসেহ করিলেই হইন এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করিতে হইবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

দিতীয়ত, মাথার তিনবার মালেহ করা মুস্তাহাব, না একবার করিলেই যথেষ্ট ? এই ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াহে।

ইমাম শাফিদ্র মতে তিনবার মাসেহ করিত্ত হইবে। আার যাহার্রা একবার মালেহ করাই যাথ্ট মনে করেন, তাহারা ইইলেন ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও তাহার সসীগণ।
मनीन
जাবদুর রাযयाক ......হমরান ইবৃন আবান হইতে বর্ণনা করেন বে, হমরান ইবৃন आবান
 কজ্রি পর্যন্ত তিনবার কর্য়া c্যৗত করেন। তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুঈমভল ধ্যীত করেন। তারপর ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধ্েেত করেন। তারপর বাম হত্তের কনুইসহ লেই রকম ধ্যেত কর্রে। जারপর মাথা মালেহ করেন। তারপর ডান পাক্যের গোড়ানীসহ তিনবার ধৌত করেন। তারপর বাম পাল্যের গোড়ানীসহ তিনবার ধ্বীত করেন। অতঃপর বলেন, आমি র্রাসূনুন্মাহ (সা)-কে এই রক্ম উযূ করিতে দেখিয়াছি। তাই

এখন আমি লেই রকম উযূ করিনাম। এই রকম উযূ কর্রিয়া রাসূলুল্ধাহ (সা) বলেন, বে ব্যক্তি
 কে小ন না বলে, তবে তাহার পিছ্েনর সকল পাপ মাফ হইয়া যায়।

যूহরীীর সৃত্রে সহীহদ্ব্যও এইক্রপ হাদীস বণ্ণনা কর্য়াছেন।
উসমান হইতে আবদূল্নাহ ইবৃন উবায়দুল্নাহ ইবৃন আবূ মুনায়কার সনদে সুনানে আবূ দাউদও একবার মাথা মালেছ কর্রার হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ছন। অানী (রা) ইইতে আব্দে খায়রের রিওয়ায়াতেও এইর্木প বর্ণিত হইয়াহে।

পক্মান্তরে যাহারা একাধিকবার মাথা মালেহ করার কথা বলেন, তাহাদের দনীল হইন উসমান (রা) হইঢে বর্ণিত সুসলিম্মের হাদীসটি। উহাত বর্ণিত হইয়াছে বে, রাসুলুল্লাহ (সা) উयूর প্রত্যেক অপ্পে তিনবার করিয়া <ৌত কর্রিয়াছেন।

आবূ দাউদ (র)......হমরান (রা) হইইতে বর্ণনা করেন বে, হমরান বলেন ঃ "আমি উসমান (রা)-কে উযূ করিতে দেথিয়াছি। जর্থাৎ তিনিও পূর্বোল্লিথিত রিওয়ায়াতের অনুর্র বর্ণনা করেন । তবে তাঁহার বর্ণনায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার কथা উন্নেখ নাই। তিনি বর্ণনা কর্রিয়াছেন ব্, উসমান (রা) তিনবার মাথা মাসেহ কর্রেন এবং উভয় পা তিনবার cধৗঁ কর্রেন। जতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসুলূন্নাহ (সা)-কে এইকরপ উযূ করিতে দেথিয়াছি। উযূ শেষ কর্যিয়া রাসূন্ন্ধাহ (সা) বनিয়াছিলেন, ব্যে ব্যি অইরূপে টযূ করিবে, তাহার জন্য ইহাই যথেষ্ট। একমাত্র দাঊদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্নেখ্য বে, হযরত উসমান (রা) হইতে বে সকন সহীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছ, তছ্ছারা जকবার মাথা মালেহ কন্রাই প্রমাণিত হয়।

تَاغْسِلُوْا وُجُوْتَكُمْ -बর উপর

ইবৃন आাব হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) ছইতে বর্ণনা করেন ভে, ইব্ন আব্বাস (রা) نَاغْسْلُوْا وُجُوْهْكُمْ -এর উপর c করা হইইয়াহা।

আবদ্ন্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা), উরওয়া, আা, ইকরিমা, হাসান, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, याহহহাক, সুদ্দী, মুকাতিন ইবৃন হাইয়ান, যুহরী ও ইব্রাহীম তাইমী (র) প্রুখ হইতেও এইল্রপ বর্ণিত হইয়াছে।
 উनाমা ইহা ছারা প্রমাণ করেন লে, উযুর মধ্যে তারতীবও ওযাজীব।

 ধ্বৗত করে, তবুও তাহার উযূ হইয়া যাইবে। কেননা আয়াতের মধ্যে অFখলি ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে মাৰ। অায়াতের মধ্যকার ।, তারতীবের জন্য ন্য।

জমহ্ন, উনামা উহার কয়েকটি জবাব দিয়াছ্ন। একটি হইন ব্যে, এই আয়াতটি দ্বারা নামাভে দাঁড়াইবার সময় প্রথমে মুথমওল ধুইতে বনা ইইয়াছে। जার Li এইস্शানে

জন্য আসিয়াছে। অর্থাৎ ইহা তারতীব বা ধারাবাহিকতার দাবিদার। সেক্ষেত্রে এই কথা কেইই বলিতে পারিবে না যে, প্রথমে মুখমওল ধৌত করা ওয়াজিব নয়। প্রথমটিকে যখন প্রথম স্থানে রাখা ইইত্ছে, তখন অন্যソুলি বিচ্ছিন্নাবে সম্পন্ন করিবে, ইহা কেমন কথা ? তাই বলা याয় বে, আয়াতের বিবরণের ধারা অনুযায়ী উযূর অঙ্গপেলি ধোয়া ওয়াজিব।

ইহার জবাবে অপর একদল বলেন ঃ সাধারণ অর্থে কোন তারতীব নাই তাহা আমরা মানি না। কেননা অক্গুলি ধোয়ার ব্যাপারে প্রথমে মুখমণলের কথা উল্লেখ, করা হইয়াছে। থ্রথমে যখন মুখম丹ল ধোয়ার কথা বলিয়াছেন তখন বুঝা যায়, উহার বিবরণ অনুসারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও ওয়াজীব। পরন্তু সকলে সর্বসস্ষত্ক্রমে এই কথার উপর একমত।

ইशার জবাবে কেছ কেহ বলেন : واو বে তারতীবের জন্য নয়, এই কথা অসমর্থনযোগ্য। বরং ইহা তারতীবের জন্য ব্যবহ্হত হইয়াছে। কেননা বহু ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ এবং আইন শাস্ত্রবিদ এখানে و। তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছেন।

অবশ্য यদি আমরা মানিয়াও নিই যে, আভিধানিক অর্থে وا, তারতীবের জন্য নয়; তবুও বলার থাকে বে, শরীআতের পরিভাষা, ইহার শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য হইলেও তারতীী বজায় রাখা কর্তব্য।

ইহার দলীল স্বক্রপ পেশ করা যায় যে, রাসূলুল্মাহ (সা) যখন বায়তুল্ধাহ তাওয়াফ করিয়া সাফা নামক তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসেন, তখন তিনি পাঠ করিতে ছিলেন :

 করিয়াছেন। ইহ হইন মুসনিলের বর্ণনা। নাসাঈর বর্ণনায় অইর্প রহহয়াছে বে, তোযরা লেখান হইতে అরু কর, ব্যোন দিয়া জাল্লাহ అকুু কর্রিয়াছেন। ইহাতে তারতীবের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছ্। ইহার সনদও সহীহ। অর্ৰাৎ ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় ব্যে, তারতীবের সज্গে কার্य সস্পাদন কর্রিতে হইবে। আল্ধাহইহ ভান জানেন।

কেহ বनिय্যাছেন ঃ হাত এবং পা cৗৗত করার মধ্যতাগে যथन মালেহ কর্রার জন্য निর্দেশ দেওয়া ইইয়াছ, তখন সহজেই বুঝা য়ায় বে, এইভাবে বলার উর্দেশ্য ইইল তারতীব বজায় রাখা।

কেহ বলেন ঃ ধারাবাহিকতাবে ঢামর ইব্ন ৫আয়ব্রে দাদা ও তাহার পিত হইতে আমর
 একবার একবার c্tীত করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন ঃ এই হইন উযু, ইহা ব্যতীত আাল্লাহ নামাय কবূন করেন না।

এই হাদীসটির বিশ্নেষণের দুইটি দিক হইতে পারে। এক, হয়ত রাসূনুন্মাহ (সা) তারতীবের সল্গে উयূ কর্রিয়াছিলেন। রাসৃলূন্बাহ (রা) यদি তারতীবের সজে উযূ করিয়া থাকেন তাহ হইলে निঃসন্দেহ বনা যায় ভে, তারতীব ওয়াজীব।

দুই, পক্ষান্তরে যদি তখন রাসানূন্মাহ (সা) ঢারতীব ছাড়া উযূ করিয়া থাকেন তাহা ইইলে তারতীব ওয়াজীব নয়। অথচ রাসুলুন্মাহর (সা)-এর এলোহেলোজাবে উযূ করার কথা কেহ বলেন নাই। তাই বুঝা যায় বে, উযূর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, পায়ের উপরও মাসেহ করা ওয়াজিব। কেননা তাহারা বলেন যে, ইহার সংযোগ হইল মাথা মাসেহ করার সঙ্গে। তাই মাথার পরে পা মাসেহ করিতে হইবে। পূর্ববর্তী কোন কোন মনিষী হইতে এইর্রপ বর্ণিত হওয়ার কারণে পা মাসেহ করার পক্ষেও একটা দল গজাইয়া উঠে।

ইব্ন জারীর (র)......হমাইদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমায়দ (র) বলেন ঃ এক মজলিসে মূসা ইব্ন আনাস হযরত আনাস (রা)-কে বলেন, একদা হাজ্জাজ আহওয়ায নামক স্থানে পবিত্রতার উপর এক ভাষণ দেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, পবিত্রতা অর্জনের জন্যে মুখমণ্জল ধ্ৗৗত করিবে, উভয় হাত ধুইবে, মাথা মাসেহ করিবে এবং পা ধুইবে। সাধারণত পায়ের তলায় ধুলা-ময়লা বেশি লাগিয়া থাকে। তাই উহার উপর, নীচ এবং গোড়ালী সুন্দর করিয়া ধৌত করিবে। ইহা ুনিয়া আনাস (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা’আলা সত্য বলিয়াছেন, কিন্তু হাজ্জাজ মিথ্যা বলিয়াছে। কেননা আল্পাহ তা’আলা মাথা এবং পা মাসেহ করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য আনাস (রা) পা মাসেহ করার পূর্বে উহা তিনি পানিতে ভিজাইয়া নিতেন। ইহার সনদ সহীহ।

ইব্ন জারীর (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে পা মাসেহ করার নির্দেশ আসিয়াছে, কিন্ত সুন্নাত হইল ধৌত করা। ইহার সনদঈ সহীহ।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্dাস (রা) বলেন ঃ উযূর মধ্যে দুইটি অঙ্গ ধুইতে হয় এ্বং দুইটি অন্গ মাসেহ করিতে হয়। কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

অর্থ হইল, মাথা এবং পা মাসেহ করা।
এক রিওয়ায়াতে ইব্ন উমর, আলকামা, আাবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী, হাসান ও জাবির ইব্ন যায়দ (র) হইতে এবং অন্য রিওয়ায়াতে মুজাহিদ (র) হইতেও এইর্দপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... আইয়ূব হইতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব বলেন ঃ আমি ইকরিমাকে পদদ্বয় মাসেহ করিতে দেখিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র)......শা'বী ইইতে বর্ণনা করেন শে, শাবী বলেন ঃ জিবরাঈলের মাধ্যমে পা মাসেহ করার হুকুম নাযিল হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমর়া দেখিত্ছে না কি, যে অञ্গলি ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তায়ামুমের মাধ্যমে উহা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

ইসমাঈল হইতে ইয়াযীদ সূত্রে ইব্ন আবূ যিয়াদ বর্ণনা করেন বে, ইসমাঈল একদা আমর (রা)-কে বলেন শে, লোকে বলে, জিবরাঈল (আ) পা ধোয়ার নির্দেশ নিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) পা মাসেহ করবার হুকুম নিয়া নাযিল হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই সকল অভিমত ও মন্তব্যসমূহ খুবই দুর্বল ও অগ্থহণবোগ্য। তবে তাহারা হয়ত মাসেহ দ্বারা হালকাভাবে ধোয়ার কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কেননা হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত সত্য যে, পদদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বাক্যাংশকে যের দিয়া পড়ার অর্থ হইল বাক্যের সৌন্দর্য ও সংগতি বজায় রাখা। যथা আরবরা বলিয়া থাকে : جحر صب خرب ত্মনি কুরআনেও রহিয়াছে : সৌন্দর্যের খাতিরে একইভাবে হরকত দিয়া থাকে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ বলিয়াছেন : মাসেহ করার অর্থ ইইল যথন পায়ে মোজা থাকিবে, তখন মাসেহ করা।

কেহ বলিয়াছেন : যদিও আয়াতের দ্বারা মাসেহ করার কথা বুঝায়, তবুও এই মাসেহর উদ্দেশ্য হইল হালকাভাবে ধৌত করা। এই সম্বক্ধে উল্লেখিত প্রত্যেকটি হাদীসের মর্মাথ্থও ইহা।

মোট কথা আয়াতের অর্থমতে পা ধোয়া ফরয বুঝায়। পরন্তু যে সমস্ত হাদীস ইতোপৃর্বে পেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে হাফিয বায়হাকী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এইর্রপ ঃ আবূ আলী রোযবাদী (র)......হযরত আলী ইব্ন আবৃ তালিব (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, নাযাল ইব্ন সাবূরা বলেন ঃ একদা আলী (রা) কূফায় বসিয়া যোহরের নামাযের পর জনসাধারণের বিভ্ন্ন কাজে বসিলে কাজ করিতে করিতে আসরের ওয়াক্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহার জন্য পানি আনা হইলে তিনি উহা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া মুখমধ্ল, হহত্বদ্য়, মাথা ও পদদ্বয় মাসেহ করেন এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া পান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, লোকেরা দাঁড়াইয়া পানিপান করাকে অপসন্দনীয় মনে করে। অথচ আমি যাহা করিলাম, রাসূলুল্মাহ (সা)-ও উহা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : এই ধরনের উযূ হইল সেই ব্যক্তি জন্য, যাহার উযূ নষ্ঠ হয় নাই। প্রায় একই অর্থে সহীহ মুসলিমেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, শী‘আদের মধ্যে যাহারা পা মাসেহ করা মোজা মাসেহ করার মতই মনে করে, তাহারা ভুল বুঝিয়াছে এবং ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে। তেমনি যাহারা উযূর মধ্যে পা মাসেহ করা বা ধৌত করা উভয়ই জায়েয মনে করেন, তাহারাও ভুলের মধ্যে রহিয়াছেন।

याহারা আবূ জাফর ইবৃন জারীরের উদ্ধৃতি দিয়া এই কথা বলেন যে, হাদীসের অর্থে পা ধোয়া ওয়াজিব বলিয়া বুঝা যায় এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাসেহ করা ওয়াজিব, তাহারাও শব্দের অর্থের বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। কেননা এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ হইন, উযূর মধ্যে বিশেষত পদ্বয়কে ডলিয়া ডলিয়া ধোয়া। কেননা উহাতে ময়লা মাটি ইত্যাদি জড়ায়। তাই উহা রগড়াইয়া ধোয়া ওয়াজিব। এই কथাটি বুঝাইতে ইব্ন জারীর মাসেহ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেকে বুঝিয়াছেন বে, তিনি মাসেহ করা এবং ধৌত করাকে এইভাবে সামঞ্জস্য দান করিয়াছেন। মূলত মাসেহ দ্বারা তিনি ইহা বুঝান নাই। তিনি বুঝাইয়াছেন রগড়াইয়া ধোয়া । তাহা মূল ধৌতের আগে হউক বা পরে।

কাছীর—৩/৫৮

অনেক ফিকহবিদ ইমাম ইবৃন জারীরের মাসেহ শক্দের সঠিক অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ইহাকে সুশকিল বা অমীমাংসিত্য বিষয় বলিয়া মন্ত্য কর্রিয়াছেন। অবশ্য তাহাদের দোষ নয়। কেননা বহ চেষ্যা করিয়াও তাহারা কোন সিদ্ধাভ্ঠে উপনীত ইইতে পারেন নাই। মোটক্থা আমি আয়াতের বে অর্থ কর্রিয়াছি, ইমাম ইবৃন জারীীর তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আল্নাহই ভাল জानে।

অবশশষ আমি চিন্ঠা-ভাবনা করিয়া দেথিলাম বে, তিনি উভয় পঠনরীতিকে এক সূত্রে
 র্গড়ান এবং যবর দিয়া পড়ার ক্ষেচ্রে অর্থ হইন ধোয়া। মানে পদঘয় তান করিয়া রগড়াইয়া প্ধীত করা।

## পা ধোয়া ওয়াজিব সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

 याয়িদ ইব্ন জসিম, মিকদাদ ইব্ন মাদীকারাব (রা) প্রমুখ ইইতে মততন্তরে বর্ণিত হইয়াছে বে,
 হাদীলে जামর ইব্ন ऊ'আয়ব্রের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ঢাহার পিতা ও তিনি বর্ণনা



হযরত আবদুদ্মাহ ইব্ন অমর (রা) হইতে আাওয়ানার সৃত্রে সহীহদ্যে বর্ণিত হইয়াছে বে, आবদুল্নাহ ইবিন আমর (রা) বলেন : একদ্দা এক সফ্রে রাসূন (সা) আমাদের হইতে কিছুটা পিছনে পড়িয়া যান। এমন সময় আসরের ওয়াক্ সমাগত হইলে আমরা উযূ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইচেমধ্যে রাসূনুল্gাহ (সা) আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়েন এবং আমাদhর পা ধোয়া দেথিয়া তিনি উচ্চম্বরে আমাদিগকে লক্ষ্য কর্য়া বলেন : যথাযথতাবে উযূ কর। অগ্নি পাল়ের গোড়ানীর জন্য অমপ্ল করিবে।

হয়ত जায়েশা (রা) হইতে মুসলিম এবং অাবূ হহায়য়া (রা) হইতে সহীহদ্বল্যের বর্ণিত হইয়াছে : রাসৃনूন্নাহ (সা) বনেন ঃ যথাযথভাবে উযূ কর। পাল্যের গোড়ালির জন্য অগ্নির অমপল রহহিয়াছে।

नाয়স ইব্ন সা'দ (র)......जাবদুল্ধাহ ইব্ন হারিস ইব্ন হির্য হইতে বর্ণনা করেন বে,
 পাঁ়়র গোড়ানী অবং পাc্যের পাতার জন্য অন্নির অমপন রহিহ়াছছ। বায়হাকী ও হাকিম ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইহার সনদও বিও্গ।

ইমাম আহমদ (র)......হয়ত জাবির ইব্ন আবদদ্बাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক্দা জাবির ইবৃন आবদ্দুলাহ (রা) পাহাড়ের ঊপর ঊঠিয়া বলিলেন, আমি রাসূনুল্মাহ (সা)-কে বলিতে


जাসওয়াদ ইব্ন জামিন (র)...... হ্যরত জাবিন ইব্ন জাবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন


পায়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা খ্ক দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আণুনের অমগল রহিয়াছে।

ইব্ন মাজাহ ও ইব্ন জারীর (র) আবূ ইসহাকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
আলী ইব্ন মুসলিম (র)......জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্নাহ (সা) এক সম্প্রদায়কে উযূ করিতে দেখেন। অথচ তাহাদের পায়ের গোড়ালিতে পানি না পৌছার কারণে তিনি তাহাদিগকে বলেন, পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তি রাহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......মুআইকিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআইকিব (রা) বলেন : রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পায়়র গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আণুনের শাস্তি অবধারিত রহিয়াছে। এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য অমগল রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) ইহা বলার পর বিশিষ্ট কি সাধারণ, এমন কোন লোক ছিলেন না যিনি মসজিদে ঢুকিয়া নিজের পায়ের গোড়ালি যথাযথভাবে ধোয়া হইয়াছে কিনা তাহা না দেখিতেন।

আবূ কুরাইব (র)......আবূ উমামা (রা) অথবা আবূ উমামার ভাই হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) অথবা তাঁহার ভাই বলেন ঃ একদ্দা রাসূলুল্মাহ (সা) কোন এক সম্প্রদায়কে নামায পড়িতে দেখেন। তাহাদের একজনের পা অথবা পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা খকনা ছিল অথবা নখের গোড়ায় পানি প্ৗঁছে নাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য আণुনের অমগল রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে কোন লোক যদি দেখিত বে, তাহার পায়ের সামান্য পরিমাণ জায়গা তকনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সে পুনরায় উযূ করিত।

ইহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বে, উযূর মধ্যে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয। যদি তাহা না হইয়া মাসেহ ফর্য হইত, তবে রাসূলুল্নাহ (সা) সামান্য একটু জায়গা అষ্ক থাকিলে জাহান্নামের এমন কঠিন ভীতি প্রদর্শন করিতেন না। অথচ মাসেহর সময় সমत্ত পা মাসেए করা হয় না। মোজার উপর যেমন মাসেহ করা হয়, অনুর্রপভাবে পায়ে উপর হাত বুলান হয় মাত্র। ইহাতে পায়়র অনেকাংশই ৩ক্ক থাকে। শী‘আদের মুকাবিলায় ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীরও এই দলীল ও যুক্তি পেশ করিয়াছেন।

মুসলিম (র)......হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন শে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি উযূ করিলে হুযূর (সা) লক্ষ্য করেন যে, তাহার পা নখ পরিমাণ তষ রহিয়াছে। হৃযূর (সা) তখন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, যাও, দ্বিতীয়বার সুন্দর করিয়া উযূ করিয়া আইস।

বায়হাকী (র)......হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা কররেন শে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি উयू করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলে রাসূলুল্মাহ (সা) লক্ষ্য করেন যে, তাহার পায়ের এক নখ পরিমাণ জায়গা তকনা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ যাও, দ্বিতীয়বার সুন্দর কর্রিয়া উযূ কর।

আবূ দাউদ হার্রন ইব্ন মার্ূফ হইতে ইব্ন মাজাহ হারমালা ইব্ন ইয়াহিয়া হইতে ইহারা উভয়ে ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ অতি চমৎকার এবং ইহার প্রত্যেক রাবী বিপ্বস্ত ও সত্যবাদী। কিন্ডু আবূ দাউদ বলেন, এই হাদীসটি পরিচিত নয়। একমাত্র ইব্ন ওয়াহাবের রিওয়ায়াত ব্যতীত ইহা অন্য কোন রিওয়ায়াতে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইব্ন ওয়াহাব ...... হাসান হইতে কাতাদার অনুর্প অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......খালিদ ইব্ন মা'দান হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর জনৈক শ্ত্রী বলেন : একদ্দা রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখেন যাহার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ত্ষ ছিল ও সেখানে পানি পৌঁছে নাই। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) সেই লোকটিকে পুনরায় উযূ করার জন্য আদেশ করেন। বাকীয়ার সনদে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি الصـلوة শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ইহার সনদ সইীহ, উত্তম ও শক্তিশালী। আল্ধাহই ভাল জানেন।

উসমান (রা) হইতে হুমরান সূত্রে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর উযূ সশ্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উयূর সময় পায়ের অংণ্তুলি থেলাল করিতেন।

আহলে সুনান (র)......আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সিবরার পিতা ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সিবরার পিতা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্মাহর রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন! তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ উযূকে পূর্ণতায় পৌছাও। অभুলী খেলাল কর। যদি রোযাদার না হও তো নাকের ভিতরে পানি পৌছাও।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্পাহর রাসূল! আমাকে উযূ সশ্পর্কে বলুন। তখন রসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ যখন কেহ উযূ করিতে প্রবৃত্ত হয় ও কুলি করে এবং নাকে পানি দেয়, তখন তাহার কুলি ও নাকের পানির সাথে নাক ও মুখের পাপসমূহ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অতঃপর সে যখন আল্নাহর নির্দেশ মুতাবিক মুখমধল ধৌত করে, তখন তাহার দাড়ি বাহিয়া মুখমণ্ডলের সমস্ত পাপ ঝরিয়া যায়। । যখন সে হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত করে, তখন উযূর পানির সাথে তাহার হাতের পাপসমূহ বাহিয়া পড়িয়া যায়। যখন সে মাথা মাসেহ করে, তখন মাথার সমস্ত পাপ মাসেহের পানির সাথে চলিয়া আসে। অতঃপর যখন সে পদদ্বয় আল্লাহ্র আদেশমত ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয়ের আংথুল বাহিয়া পায়ের পাপরাশি ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেষে সে যখন উযূ শেষ করিয়া আল্ধাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা পৃর্বক দুই রাকাআত নামায সমাপ্ত করিয়া বাহির হয়, তখন সে পাপ হইতে এমনভাবে পবিত্রতা লাভ করে যেন সে আজ মাত্র তাহার জননীর উদর হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছে।

ইহা তুনিয়া আবূ উমামা আমর ইব্ন আবাসাকে বলিলেন, হে আমর! আাপনি আরও চিন্তা করুন। সত্যিই কি রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইহা বলিয়াছিলেন ? মানুষ কি একই সময় এত কিছু লাভ করিবে ? উত্তরে আমর ইব্ন আবাসা বলিলেন, হে আবূ উমামা আমি এখন বয়োবৃধ্ধ, আমার অস্থি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমি এখন প্রায় মৃত্যুর কোলে শায়িত। এমতাবস্থায় আল্নাহর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করিয়া আমার কি লাভ ? আমি ইহা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট

একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বরং ইহা আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট সাতবার অথবা উহার অধিকবার খনিয়াছি। ইহার সনদ সম্পূর্ণ বিখ্দ।

অन্য সূত্রে এই হাদীসটি মুসनিমেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি স্বীয় পদদ্বয় সেভাবে ধৌত করেন যেভাবে আল্মাহ্পাক আদেশ করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় শে, কুরআন পদদ্বয় ধৌত করার নির্দেশ দিয়াছে।
আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পদদ্দয় গোড়ালী সমেত সেভাবে ধৌত কর যেভাবে তোমরা আদিষ্ট হইয়াছ।

ইহ দ্বারা পরিষ্ষার হইয়া গেল যে, আলী (রা) হইতে যে হাদীসে তাঁহার পদদ্বয় জুতার মধ্যে ধৌত করার কথ্থা উল্লেথিত হইয়াছে, উহার মর্মার্থ হইল জুতার মধ্যে হালকাভাবে ধুইয়া নেওয়া। তবে যদি চপ্পল থাকে তবে তো উহা পায়ে দিয়াও উত্তমর্রপে পায়ের রক্ধ্রে রক্ধ্রে পানি পৌךছান যায়। আলোচ্য হাদীসসমূহ পদদ্য ধৌত করার সপক্ষে শক্ত দनীল। অথচ যাহারা পদদ্ঘয় ধৌত করার ব্যাপারে সংশয়ে পতিত এবং যাহারা সীমাতিরিক্ত শংকিত, ইহা তাহাদের সংশয় নিরসনের অব্যর্থ দনীল।

ইব্ন জারীর (র)......হयায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হহায়ফা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) জনবিবর্জিত একটা ময়লাপূর্ণ জায়গায় আসেন এবং তথায় তিনি দাঁড়াইয়া পেশাব করেন। অতঃপর পানি চাহিয়া উযূ করেন এবং জুতার উপর মাসেহ করেন। হাদীসটি সহীহ।

ইহার উত্তরে ইব্ন জারীর (র) বলেন, অন্য একটি বিশুদ্ধ সূত্রে হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযায়কা বলেন ঃ তথায় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া পেশাব করার পর উযূ করেন এবং মোজার উপরে মাসেহ করেন। ইহার সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যাইতে পারে বে, তখন পায়ে মোজা ছিল এবং মোজার উপরে ছিল চপ্পল। এমতাবস্থায় তো মাসেহ করা সুপ্রমািিত।

এইভাবে ইমাম আহমদ (র)......আউস ইব্ন আবূ আউস হইতে বর্ণনা করেন যে, আউস ইব্ন আবূ আউস বর্ণনা করেন ঃ আমি দেখিয়াছি রাসূলুল্নাহ (সা) উযূ করেন এবং জুতার উপরে মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া যান।

অन্য একটি সূত্রে আবূ দাউদ (র)......আউস ইব্ন আবূ আউস হৃইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আউস ইব্ন আবূ আউস বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্নাহ (সা) জনবিবর্জিত একটি জায়গায় আসেন এবং তথায় পেশাব করার পর উযূ করেন। উযূর মধ্যে তিনি জুতা ও পায়ের উপরে মাসেহ করেন।

ইব্ন জারীরও ইহা ঔবা এবং হুশাইমের সূত্রে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, তখন রাসূলুল্নাহ (সা)-এর উযূ ছিল। মানে তিনি উযূর উপরে উযূ করিয়া ছিলেন। অন্যথায় আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূলের হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্যমৃলক ব্যাখ্যা করা কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে বে, সাধারণ উযূর মধ্যে পায়ের উপরিভাগ ধৌত করা

ফর্য। आয়াত্র সঠিক অর্থও ইহ। বে একবার ইহা ফ্যय বনিয়া ஈনিবে, তাহার জন্য ইহা পালন করা ফরয।।

यবর দিয়া পড়ার সময় পা ধ্যেতত করারই অর্থ বুঝায় এবং ব্যের দিয়া পড়ার সময়ও এই ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে ইহা ফর্মय হিসাবে অকাট্যভারে প্রমাণিত ইইয়াহে।

উপরহু কোন কোন মনিযী এই কथাও বলিয়াছছন বে, এই আয়াত নাयিল হওয়ার পর মোজার উপর মালেহ করার হকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। আनী ইবৃন আবূ তালিব (রা) হইতে
 - ইহার বিপরীত মত প্রমাণিত হইয়াছে। তবে বে যাহাই বলুক, এই অায়াতটি নাযিল হওয়ার পর ইহার বিপীীত কোন মন্তব্য কোনক্রমম আার প্ণণব্যাগ্য নয়।

ইমাম আহমদ (র)......জারীীর ইবৃন আবদদুল্बाइ বাজালী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জারীর ইব্ন জাবদूন্ञाহ বাজানী (রা) বলেন ঃ সৃরা মায়িদা অবতীর হওয়ার পর আমি ইসলাম
 जকমাত্র जহসদ ইহা বন্ণনা করিয়াঢেন।

সহীহुৰ্যে আ'মাশের সূడ্রে হা্মাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, হাম্পাম বলেন ঃ এক্দা জারীর (র) পেশাব করেন, তারপর উযূ করেন এবং মোজার উপর মালেহ করেন। জনৈনক ব্যক্তি তাহাকে ইহ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এইজ্রপ কেন ক্রিতেছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, आমি রাসুলুন্木াহ (সা)-কে পেশাব কর্রিয়া উযূ কর্যার সময় মোজার উপর মালেহ করিতে দ্থেয়াছি।

বর্ণনাকারী বনেন, হাদীসটি গ্থহণব্যেগ্য। কেননা জারীর ঠিকই সৃরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গহণ কর্রিয়াছেন। এই অশশাট ইমাম মুসলিলেরে কथা।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্াा (সা) হইতে ধারাবাহিকতাবে বর্ণিত কাজ ও কथার হাদীলে শরুঈ দৃষ্টিতে মোজার উপর মালেহ করা প্রমাণিত হইয়াহে। ইহা ইসলামী আইনের বড় বড় কিতবে বিস্তারিত্ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এখন আলোচ্না করা হইবে মালেহ কার্यকারিতার সীমা ও সময় নিয়া। যথাস্शানে এই ব্যাপার্র বিত্তারিত আলোচনা রহহ্যাছে। অবশ্য রাফ্যিীীরা অই বিষয়েও বিরোষিত করিয়াছেন। তবে ঢাহাদ্রর নিকট কোন দনীল-প্রমাণ নাই; বরং ইহা তহাদ্রের ভান্তি ও অজ্ঞোর ফল মাত্র।

কেনना आমাদের সপক্ষ সহীহ মুসলিমে আমীরুল झুমিনীন হযরুত আनी (রা)-এর


यেমন হয়রত নবী (সা) হইতে আनী (রা)-এর সৃত্রে বর্ণিত সহীহদ্বের্যের হাদীলে প্রমাণিত बে, মুত'অা বিবাহ নিষ্ধিদ্জ, জথচ শী'অারা ইহা মানেন না। তাহারা মুত'আ বিবাহ জায়েय বলিয়া মনে করেন।

এইর্রপ এই স্থানেও আয়াত দ্যারা প্রাণিত হইয়াছে বে, উডয় পা ধোয়া ফর্যय। একাধার্র সহীহ হাদীসের মধ্যেও ইহার মयবূত প্রমাণ রহিয়াছে। দিতীয়ত, হাদীস ও কুর্ানে এই ব্যাপার্র কোন বৈপরীতও নাই। কিতু রাফিযীী ও শী'অারা ইহা মানেন না। অথচ তাহাদের সপক্ষে সহীহ কেন দनীণও নাই। সমম্ত প্রশং্সা একমাত্র অাল্লাহ্র জন্য।

এইডাবে তাহারা পায়ের গোড়ালির ব্যাপারেও ইমামণণণর মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহারা বলেন ব্য, গোড়ানি হইন পায়ের উপরিভাগে আার প্রত্যেক গোড়ানির একুটি গিরা রरহহাঁাছ।

রাবী বলেন ঃ ইমাম শাফিদ্ধ বলিয়াছেন বে, এই ব্যাপার্র কাহারো মতবিরোধ নাই বে,
 গোছ ও গোড়ালির মধ্যভাগে অবস্থিত।

ইমামণ বনেন ハে, প্রত্েেক পাভ্র দুইটি কর্য়া গিরা রহিয়াহ্।। উशা সকলেরই সুবিদিত।
যथा সহীহইফ্যে উসমান (রা) হইতে হহমান্নে সূడ্র বর্ণিত হইয়াছে বে, হমরান বলেন : ঊসমন (রা) উযূ করিবার সময় ডান পা গোড়ালি সম্মেত ধ্যৗত করেন এবং বাম পাও অনুন্রপ ধ্যীত করেন।

নু সমা ইবุন বাশীী (র) হইতে আবুল কাসিম হহাইনী ইবৃন হারিস জাদनীর রিওয়ায়াতে ইব্ন খুযায়মা ন্ষীয় সহীহ সংকলনে এবং আবূ দাউদ তাহার সুনানে বর্ণনা করেন বে, নুমন ইব্ন বাশীর (র) বর্ণনা করেন ঃ এক্দা রাসূনুন্নাহ (সা) আমাদের দিকে মুখ ফিযাইয়া বলেন ঃ তোমরা ঢোমাদ্রে কাতার সোজা কর। ইহা তিনবার বলিলেন। আল্লাহৃন শপথ! তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। না হয় আল্gাহ তোমাদের হদ<্যে বক্রতা সৃষ্টি করিয়া দিটেন। বর্ণনাকারী বলেন, তথন হইত্র প্রতিটি লোক তাহার পাশের লোকের গোড়ালির সল্পে গোড়ালি, জানুর সন্গে জানু এবং কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া নামাভ্যে দাড়াইত। ইহা হইল ইব্ন খুযায়মার বর্ণना।

ইश দ্বারা বুবা যায় বে, ‘ক'বাইন’ বनা হয় গেই গিরাদ্য়কে, যাহা পাক্যের গোছার একেবার্রে নিম্ন প্রান্ত অবস্থিত অর্থাৎ পাب্য়র গোছ এবং গোড়ালীর মধ্যস্থcে বিদ্যমান। কেননা তাহা না হইলে পাশাপাশি দুইটি লোকের পক্ষে উহা মিলান সষ্ভব নয় । ইহ হইল আহলে সুন্নাত ওয়ান জমা'আতের অতিমত।

ইবุন জাবূ হাতিম (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন হারিস তাইমী ওরফে খাবির হইতে বর্ণনা কর্রেন बে, ইয়াহিয়া ইব্ন হারিস তাইমী (র) বলেন : জামি যায়দের নিহত সभীটির প্রতি লক্ষ কর্য়াছি। তাহার গোড়ালি পার্য়র পিচের উপর পাইয়াছি। সত্যের বিরোধিতা এবং শী'আ মত্বাদhর উপ্র দৃঢ় বিষাস ও বাড়াবাড়ি করার কারণে তাহার ৫ই কঠিন শাঙ্তি হইয়াছিন।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ লৌচস্থান হইতে आগমন করে, অথবা তোমরা শ্ত্রীর সহিত মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে বিఠ্ধ মাটির চেষ্যা করিরে এবং উহা তোমাদ্দর মুথে ও হাতে বুলাইবে।’

এই সষ্ধক্ধে সূরা নিসায় আলোচনা করা হইয়াহে। এখन আবার আলোচনা করা
 নুযूলও লেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তবে এই আয়াত সম্পক্কে ইমাম বুথারী বিশেষত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন : ইয়াহিয়া
 আমার গলার হারটি বায়দা নামক স্থানে পড়িয়া যায়। আমরা মদীনায় যাইতেছিলাম। এই কারণে রাসুলুল্ধাহ (সা) তাঁহার বাহন থামাইয়াছিলেন এবং আমার কোেে মাথা রাথিয়া ৩ইয়া পড়েন। ইতোমধ্যে অাবূ বকর (রা) আসিয়া আমাকে তিরক্কার করিয়া বলেন, ঢুম্মি হার হারাইয়া সকনের যাত্রা বিরতি করিয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি আমাক্ প্রহার করিতে তরু করেন। উহার ফলে আমার কষ্টবোধ হইতেছিন। কিষ্ুু র্রাসূলুল্gাহ (সা)-এর घুন্সে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া অামি নড়াচড়া করিলাম না। ইত্যবসরে রাসৃলূন্बাহ (সা) সজাগ হন। এইদিকে ফজজরের নামাভ্যের সময় হইয়া যায়। তাই তিনি পানি c্থোজ করিতে থাকেন। কিত্ু কোথাও পানি পাওয়া यইইতেছিন না। তখন এই আয়াতणির লেষ পর্যত্ত নাযিল হয়:


আল্লাহ তোমাদিগকে কষ্ঠ দিতে চাহেন না। তাই আল্লাহ ত‘অালা সহজ ও সরন পহ্থা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কাঠিণ্য ইইতে মুক্তি দিয়াছ্ন। ও্ু তাহাই নহে, তিনি রোগে পতিত হইলে এবং পানিহীন হইয়া পড়িলে তায়াশ্মুন্নে অনুমতি দিয়াছেন। আাল্লাহপাক দয়া করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেচ্রে তায়ামুমকে উযুর স্তলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তবে অনেক সময় ইহা করা यাইবে না। এই সপ্পর্কে পৃর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইসলামী বিধান সশ্পক্কীয় কিতাবসমূহেও এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রুহিয়াছে। তাই এই সস্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আহকাম্মর কিতাবসমূহ দ্রষ্ব্য।

অতঃপর আল্লাহ তঅঅালা বলেন :

 করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্জা জ্ঞাপ কর।

जর্থাৎ তোমাদের পতি শরীী'আতেন সংকীর্ণणমুক্ত বিধান, দয়া, রহমত, সহজসাধ্যण এবং অবকাশ দানের জনা তাঁার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উযুর পরে পড়ার জন্য হাদীসে একটি দু‘অা অাসিয়াছে। পবিত্রত লাভ করার পর দু'আটি


ইমাম আহমদ, মুসলিম ও आহলে সুনান (র).....উকবা ইবৃন আমির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, উকবা ইব্ন আমিন (রা) বলেন ঃ আাযরা পালা করিয়া উট চরাইতাম। आমার


রাখিতেছেন। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন রাসূলুল্মাহ (সা) বলিতেছিলেন, যে মুসলমান যথাযথভাবে উযূ করিয়া আন্তরিকতার সহিত দুই রাকাআত নামায পড়িবে, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। ইহা ঔনিয়া আমি বলিলাম, চমৎকার কথা তো। এমন সময় সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলিলেন, ইহার পূর্বে যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা ইহা হইতেও উত্তম। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম লোকটি উমর (রা)। তিনি বলিলেন, তুমিতো কেবল এখন আসিলে। রাসূলুল্ণাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর বলিবে :

## 

—তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া যাইবে। যেইটা দিয়া তাহার ইচ্ছা, প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহা হইল মুসলিমের রিওয়ায়াত।

ইমাম মালিক (র)......আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হৃরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মু’মিন বান্দা মুখমণল ধৌত করে, তখন তাহার চোখের দ্বারা সংখটিত সকল পাপ উযূর পানির সাথে অথবা শেষ ফোটার সাথে ঝরিয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্যয় দ্বারা সংঘটিত সমুদয় পাপ পানির সাথে অথবা শেষ ফেঁটার সাথে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। যখন সে পদদ্দয় ধৌত করে, তখন উযূর পানির সাথে অথবা শেষ ফেঁটার সাথে পদদ্বয়ের পাপ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেমে সে পাপসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া যায়।"

মুসলিম (র)......মালিক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন জারীর (র).....কা‘ব ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কাব ইব্ন মুররা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি উযূ করার সময় যখন কজ্জিদ্বয় অথবা বাহুদ্য় ধৌত করে, তখন তাহার হত্তদ্ব্যের সমুদয় পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখ্গন সে মুখমণ্ডন ধৌত করে, তখন তাহার মুখমণলের সমুদয় পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তাহার মাথার সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে পদ্ঘয় ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্দয়ের সকল পাপ বিমোচিত হইয়া যায়।

ইমাম জহহদ (র)......কাব ইব্ন মুররা সুলামী অথবা মুররা ইব্ন কাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি উযূর মধ্যে যখন কজিদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার কজ্রিদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে মুখম্ণল ধৌত করে, তখন তাহার মুখমণ্ণল দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয় দ্মারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া यায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত ইইয়া যায়। তবা বলেন, এই হাদীসে মসেহর কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার সনদ বিতদ্ধ।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ উমামা (রা) বলেন : রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরৃপে উযূ করার পর নামাট্য দাঁড়ায়, তখন তাহার পাপসমূহ কান, চোখ, হাত ও পা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

কাছীর——/षী

মুসলিম স্বীয় সरীহ সংকলনে......"অাবূ মালিক আশ 'ারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,

 আাবব’ বলায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্शান পুণ্য দারা পরিপূণ্ণ হইয়া যায়। রোযা হইন
 পক্ষ অথবা বিপক্ষ সাক্ষী দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠিয়া ন্ষীয় আা্মাকে বিক্রয় কর্রিয়া দেয়। অতঃপ্র সে উহাকে মুক্ত করিয়া দেয় অথবা ধ্পংস কর্রিয়া কেলে।
 উমর (রা) বলেন, রাসুলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অাল্লাহ পাক হারাম মালের সাদকা গ্রণ করেন ना এヌং পবিब্রত ব্যতীত নামাযও কবৃল কর্রেন না।

আবূ দাউদ তায়ানিসী (র)......जাবূ মুনীহ হযানীর পিত হইতে বর্ণনা করেন শে, जাবূ
 বनिয়াছেন ঃ আন্মাহ ত'আলা পবিব্রত ব্যতীত নামय কবূল করেন না।

তবার সনদ̆ আহমদ, অাবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবৃন মাজাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছ্নে। (
 O

 (II)

 প্রত্রুত্তিকে স্মরণ কন यদারা তিনি তোমাদিগকে অभীকার্রাবদ্ধ কর্রিয়াছ্ন। তখন
 ঢোমাদের অন্তরসমৃহেের পর্यবেক্।।"
৮. "হে ঈমানদারণণ! তোমরা আল্লাহর ওয়ার্ভে ইনসাফ সহকার্রে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে


করে। ইনসাফ কর, উহা আল্লাহ-ভীর্রততার সর্বাধিক সমীপবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিচয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃত কার্যাবলী সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।"
৯. "यাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল কর্নিয়াছে, জাল্লাহ তাহাদের জন্য ফমা ও মহা পুরষ্কারের ওয়াদা করিয়াছেন।"
১০. "আর यাহারা কুফরী কর্নিয়াছে ও আমার আয়াতকে মিথ্যা বলিয়াছে, ঢাহারা জাহান্মামের বাসিন্দা।"
১১. "হে ঈমানদাগণ! তোমরা জাল্লাহর সেই নি‘আমত স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের উপর হাত বাড়াইতেছিল, তখন তিনি তাহা ঠেকাইয়া ছিলেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং ঈমানদার্রদের উচিত আল্লাহ়র উপর ভর্রসা করা।"

তাফসীর ः আলোচ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মানব জাতির জীবন বিধান স্বক্রপ দীনের প্রবর্তন এবং বিশ্বনবীকে প্রেরণ করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা শ্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাই তাহারা আল্মাহ্র অনুগত হইবে, তাহারা দীনের সকল প্রকারের সহযোগিতা করিবে, দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ও নিজেরা তাহা গহণ করিবে এবং অপরের নিকট পৌছাইয়া দিবে। এইসব অগীকার তাহারা যে করিয়াছিল, তিনি তাহাও ম্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

তাই আল্মাহ তাআলা বলেন :

## 

‘তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাাহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ম্মরণ কর এবং তোমরা যখন বলিয়াছিলে, শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিলাম।’

অর্থাৎ পূর্ববর্তী.উম্মতরাও ইসলাম গ্রহণ করিয়া সকলে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর হাতে এই শপথ করিত যে, আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট ঢাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ শ্রবণ ও মান্য করার শপথ করিতেছি। এমন কি তাহা আমাদের মনের সপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক। আর বে কাহাকে ও আমদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হউক, তাহা আমরা মানিয়া নিব এবং কোন যোগ্য লোকের নিকট হইতে আমরা নেতৃত্ব ছিনাইয়া নিব না। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :



অর্থাৎ ‘কি ইইয়াছে তোমাদের যে তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিতেছ না ? অথচ রাসূল তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্মান করিতেছেন। আর তিনি তোমাদের নিকট ইইতে অঙ্গীকার নিয়াছেন; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে ইয়াহূদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা ইইয়াছছ বে, তোমরা তো আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য কথা দিয়াছিলে। ইহার পরও তাঁহাকে

মান্য না কহার কি অর্থ ? ইবৃন जাব্বাস (রা) হইতে আালী ইবৃন আাব. ঢানিব (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্যারা আাদম (আা)-এর পৃৃ्ঠ হইতে বনী আদমকে নির্গত করিয়া বে
 সকলে বলিয়াছিন হাঁ, অামরা ইহার সাক্ীী থাকিলাম।’ সেই কথা শ্বরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল ইব্ন হইয়ান ইহা বলিয়াছেন।
 ইব্ন জানীীরও এই মত গ্মহণ কর্রিয়াছেন

অর্থাৎ তগিদ দিয়া বলা হইয়াছে বে, সর্বাবহ্থায় আা্gাহকে ভয় করা উচিত। কারণ তিনি




 উभর প্রিষ্ঠिত থাক ${ }^{\prime}$
‘ন্যায় সাক্ষ দানে তোমর্রা অবিচল थাকিবে।' অর্থাৎ ন্যায়ের সহিত সত্য সাক্ষ দিবে, जन্যায়ভাবে নহে।

নুমান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে সহীহ̆দ্যে বর্ণিত ইইয়াছে বে, তিনি বনেন ঃ আমার পিত আমাকে একটি অনুদান দিয়াছিলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহ (রা) বলেন, आমি এই ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত নিচ্চিত হইতে পারি না যতত্ষণ পর্যত্ত রাসূনूন্बাহ (সা)-কে এই ব্যাপারে সাক্ষী না করা হইবে। ইহার পর তিনি রাসূনূন্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া তাহাকে ঘটনা সম্পর্ক্ক অবহিত করিন্নে তিনি বলেন ঃ ত্মি কি তোমার প্তে্যেক স্তানকে এইর্রপ দান কর্রিয়াহ : তিনি বলিলেন, না। রাসূनूন্নাহ (সা) বলিলেন ঃ আাল্লাহকে ভয় কর এবং স্টীয়
 भারি না । বর্ণনাকাীী বলেন, ইহার পর আমার পিত আমাকে দেওয়া অনুদান প্রত্যাহার করিয়া নেন।

‘ক্কেন সশ্প্রদাল্যের পরি বিদ্বেষ তোমাদিগকে বেন কখন্না সুবিচার না করার জন্যে প্ররোচিত না কর্।’
 ব木ং শब্রি হোক কি মিত্র হোক, সকলের সল্রে ইনসাফ जবনষ্মন কর্গা जবশ্য কর্ত্য। তাই जাল্লাহ ত'অালা বলেন :
ابِدْلُوْا هُوْ اَقْرْبُ لِلَِتَّوْى
'সুবিচার করিবে, ইহা আল্লাহভীরুতার নিকটতর।' অর্থাৎ অন্যায়-অবিচার ত্যাগ করিয়া ইনসাফ ও সুবিচার কর্া হইন তাকওয়ার কাজ।
 প্রত্যাবর্তিত ইইয়াছে। কুরআন মজীদে ইহার একাধিক প্রমাণ রহিয়াছে। যथা কুরআনের একস্থানে আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :
وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا ذَارْجِعُوْا هُوُ آزْكَى لَكُمْ

অর্থাৎ ‘তোমরা যদি কোন বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর, আর যদি উত্তর আসে যে, ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ইহা তোমাদের পবিত্র থাকার জন্য উত্তম পন্থা।

 যে, ইহার প্রতিপক্ষ স্বর্গপ কোন শব্দ ব্যবহ্তত হয় নাই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘জান্নাতবাসী সেদিন উত্তম বাসস্থান ও উত্তম কথাবার্তার অধিকারী হইবে।’
কোন এক মহিলা সাহাবী উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ
انـت اشـد مـن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم হইতে অত্যন্ত শক্ত ও কঠোর ভাধী।’

‘আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।' অর্থাৎ তোমরা যে কাজ কর তাহা যদি ভান হয় তাহা হইলে উত্তম প্রতিদান পাইবে। আর যদি মন্দ হয় তাহা হইলে মন্দ প্রতিদান পাইবে। তাই ইহার পরেই আল্মাহ তাআলা বলেন :


অর্থাৎ ‘যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, আল্লাহ তাহাদের জন্য ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।
 জান্নাত!"উহা কোন বান্দা ওধ্রু আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করিতে পারে না, একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহ ও মহানুভবতা ব্যতীত। তবে আমলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে তাঁহার অনুগ্গহ লাভ হয়। ইহার ফলে সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, দয়া, ফ্ষমা ও তাঁহার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়। তাই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সত্যিকার যোগ্য ও প্রাপক একমাত্র আল্ধাহ।

'যাহারা সত্য প্রত্যাথ্যান করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহারা প্রজ্জ্বিত অগ্নির অধিবাসী-।

অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের দোযথে প্রবিষ্ট করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্ধাহৃর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল। তখন আল্লাহ তাহাদের হাত সংযত করিয়াছিলেন।'

আবদুর রাযयাক (র)......হযরত জাবির (রা) হইইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক সফরে কোন একস্থানে চলার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করেন। অবতরণ করার পর অন্যান্য সभীরা ছায়াময় বৃক্ষের ধথাঁজে বিক্ষিপ্তভাবে এদিক সেদিক চলিয়া যান। রাসৃলুল্মাহ (সা) তাঁহার তরবারি একটি গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখখন। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়া তাঁহার মুখামুখি হইয়া বলিল ঃ আমার হাত হইতে আপনাকে এখন কে বাঁচাইবে ? তিনি বলিলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ। এইভাবে তরবারি হাতে নিয়া বেদুঈনটি তাঁহার সামনে গিয়া তিনবার বলিলে প্রত্যেকবার তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাইবেন।

রাবী বলেন, ইহার ফলে সন্গে সঞ্গে বেদুঈনের হাত হইতে তরবারিখানা মাট্তিতে পড়িয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) সাহাবীদেরকে ডাকিলেন এবंং ঘটনা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। সাহাবীগণ আসার পরও সেই লোক তথায় পাংণ্ুমুখে বসিয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্নাহ (সা) এই লোকটির ঔদ্ধত্যের কোন প্রতিশোধ নিলেন না।

মা'মার (র) বলেন ঃ কাতাদা (র) হইতেও প্রায় এইর্পপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ আরবের একটি দল রাসূলুল্মাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য গুল্ট বাহিনী গঠন করিয়াছিল। তাহারাই ঊক্ত বেদুঈনকে তুল্ত ঘাতক হিসাবে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য পাঠাইয়াছিল।

কাতাদা আরও বলেন, এই আয়াত দ্বারা একটি দল বা বাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় বে, উক্ত বেদুঈনের নাম ছিল ‘গাওরস ইব্ন হারিস’।
আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে আওফী ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দাওয়াত করে। কিন্ুু আল্নাহ পাক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা জানাইয়া দেন। সুতরাং তাঁহারা সেই খাদ্য গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন এবং সকলে বাঁচিয়া যান। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মালিক বলেন ঃ কা‘ব ইব্ন আশরাফ ও তাহার সঙীরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে কাব ইব্ন আশরাফের ঘরে ডাকিয়া হামলা করার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই প্রসন্গে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাষ্রদ ইব৭ন ইসহাক ইবৃন ইয়াসার, মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ বলেন ঃ ইহা বনী নयীর
 চাহিয়াছিলেন, ঢখन দুশমনরা জামর ইব্ন জাহাশ ইবৃন কাবকক উত্তেজিত কর্যিয়া বলিয়াছিন ๙ে, আমরা এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য র্রাসূনুন্木াহ (সা)-কে দেওয়ালের নীচে দাঁড় করাইয়া রাখিব। এই ফাঁকে তুমি দেওয়ালের উপর হইতে তাহার মাথায় পাথর নিক্ষেপ কর্রিয়া তাহাকে
 आমিরদের প্রতারণার কথা অবহিত করাাইয়া জাল্নাহ পাক ওযী নাযিন কর্রেন। ফলে তাহারা সকনে মদীনায় ফিরিয়া আলেন। অাল্মাহ তাজালা তখন আনোত আয়াতটি নাযিল করেন।
'জু’মিনদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ডর করা।' অর্থাৎ আল্লাহর উপর যে ভরসা করে,
 ঢাহাকে রক্শ কর্রেন

 দেশ হইচে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।





##  <br> 



১২. " অার জাল্লাহ বনী ইসরাঋনদদর প্রত্শিতুতি জদায় কন্রিয়াছিহেন। জার্গ আমি তাহাদের মধ্য হইঢে বার্রন সর্দার নিয়োজিত কব্রিয়াছিলাম। जার জাল্লাহ বলিলেন,
 आমার নবীদের্র উপর ঈমান आन ও ঢাহাদিগকে সাহাय্য কর্গ এবং জাল্লাহর उয়াत্ঠ তোমরা কর্যেে হাসানা দাও; তবে আমি অবশাই তোমাদের পাপ মোচন কর্রিব এবং

নিচয়ইই তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ ক্নাইব যাহার নিদ্নে ঋর্ণাধারা প্রবহমান। ইহার পর্রে যাহারা কুফ্রী কর্রিল, তাহানা সরন পथ হইতে বিছ্যেত হইন।"
১৩. "সুত্রাং তাহাদের প্রত্র্রুতি ভন্গে কারণে ঢাহাদিগকে অভিশষ কর্রিয়াছি ও ঢাহাদের অন্তর কঠিন কন্রিয়াছি। ঢাহারা বাক্যের ঢাৎপর্य বিকৃচ করিতেছে এবং
 সशখ্যক ব্যতীত সকলরেই বিশ্বাসযাতক পাইবে। সুত্রাং উহাদিগকে ক্পমা কর ও উপেশ্কা ক্র; অাল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে তালবালেন।"
38. "यাহারা বলে, ‘অমরা নাসারা’ ঢাহাদেরও অभীকার গহণ কব্রিয়াছিনাম; কিত্ুু তাহারা যাহা উপদিষ হইয়াছিন তাহার এক অలশ ভুनিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের

 তাহার নেওয়া ब্মীখিক অभীকার এবং নবী (সা) কর্তৃক নেওয়া শপথ পৃর্ণ করা এবং সত্যের ঊপর থ্রতিষ্ঠিত থাকা ও ইনসাফের সাথে সাষ্য দেওয়ার নির্দ্রশ দিয়াছিনেন। উহাত তিনি প্রকাশ্য ও গোপন নি'আমতসমূহ যাহা দ্যারা एক ও হিদায়াতের উপর অবিচন থাকা সষ্বব হইয়াছে, তাহার কথাও ম্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।
 অभীকার ভপ্গে কথা বর্ণা কর্রিয়া বলেন, অभীকার ভझ করার কারণণ जহারা লা'নত ও
 বিমুখ হইয়াহে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া जাল্লাহ পাক বলেন :
 বারজন নেত নিযুকু করিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ তহাদ্দর নেতাদের নিকট হইচে আল্লাহ ও রাসৃলের এবং কিতাবের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চনার अभ্গীকার নেওয়া হইয়াছিন।

ইবৃন ইসহাক (র)......হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মৃসা (আা)
 প্রত্যেক গোত্র হইতে অকজন কর্রিয়া নেত নির্বাচন কর্রার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

ইবৃন ইসহাক (র) বলেন ঃ ক্রুবেল গোত্রের নেতা ছিলেন শামুন় ইব্ন রাকুন, শামউন গোত্রের নেতা ছিলেন শাফাত ইব্ন হহর্রী, ইয়াহ্যা গোত্রের নেত হিলেন কানিব ইবৃন ইউফন্না, তীনের নেত ছিলেন মিধাইন ইবৃন ইউসুফ, ইউসূফ গোত্র তথা ইফাইলের নেত ছিলেন ইউশা ইব্ন নূন, বিনইয়ামীনের নেতা ছিলেন ফানতুম ইবৃন দাফৃন, যাবুলুন্নে নেত ছিলেন জুদাই ইব্ন খরা, মানশা ইব্ন ইউসূক্ষে নেত ছিলেন জুদাই ইবৃন যূসা, দান গোত্রের নেত ছিলেন খামলাউল ইব্ন হামল, আশারের নেত ছিলেন সাত্ন ইব্ন মালাকীল, নাফ্সালীর নেত ছিলেন বাহার ইবৃন ওয়াকসী, ইয়াসাথির্রে নেত ছিলেন লাঋল ইবุন মাকীদ।

তবে তাওরাতের চতুর্থ পর্বে বনী ইস্রাঈলের গোত্রগুলির নেতাদের যে নাম উল্লেখিত হইয়াছে, উহার সহিত এই রিওয়ায়াতের নামের বেশ গরমিল পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্ধাহই ভাল জানেন।

তাওরাতে রহিয়াছে যে, বনী রুবেলের নেতা ছিলেন ইয়াসুর ইব্ন সাদূন, বনী শামউনের নেতা ছিলেন শামওয়াল ইব্ন সুরকাকী, বনী ইয়াহূযার নেতা ছিলেন হাশওয়ান ইব্ন আমীযাব, বনী ইয়াসাখিরের নেতা ছিলেন শাল ইব্ন মাউন, বনী যাবুলুনের নেতা আলইয়াব ইব্ন হালুব, বনী ইফ্রাঈমের নেতা মানশা ইব্ন আমনাহুর, বনী মানশার নেতা হামলাঈল ইব্ন ইয়ারসুন, বনী বিনইয়ামীনের নেতা আবীদান ইব্ন জাদাউন, বনী দানের নেতা জয়ীযর ইব্ন আমিশযা, বনী আশারের নেতা নাহাঈল ইব্ন আজরান, বনী কানের নেতা সাইফ ইব্ন দাওয়ায়ীল, বনী নাফতালীর নেতা আজযা ইব্ন আমাময়ানান।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্মাহ (সা) যौখন লায়লাতুল আকাবায় আনসারদের নিকট হইতে অঙকার প্রহণ করেন, তখনও তাঁহাদের বারজন সর্দার ঊপস্থিত ছিলেন। ঢাহারা হইলেন আউস গোত্রের উসায়দ ইব্ন হুযায়র, সাদ্ ইব্ন খায়সামা ও রিফা'জা ইব্ন আব্দে মুন্যির। কেহ রিফা 'আ ইব্ন আবদে মুন্যিরের স্থলে আবুল হাইসাম ইব্ন তাইহান (রা) বলিয়াছেন।

অन্য নয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্র হইতে। ঢাঁহারা হইলেন : আবূ উমামা আস‘আদ ইব্ন যুরারা, সাদ্ ইব্ন রবী‘, আবদুল্মাহ ইব্ন রাওয়াহা, রাফি ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান, বারা‘ ইব্ন মা'ক্সর, উবাদা ইব্ন সামিত, সা‘দ ইব্ন উবাদা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম, মুনযির ইবৃন উমর ইব্ন হুনাইশ রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহুম।

কা‘ব ইব্ন মালিক তাঁহার কবিতায়ও এইর্রপ বলিয়াছেন।
ইহারা সকলে ছিলেন তাঁহাদের গোত্রের সর্দার ও মান্যবর ব্যক্তি। তাঁহারা সকলে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার কথা শোনা এবং মান্য করার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র).......মাসক্রক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসর্রক বলেন:ঃ একদা আমরা আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদিগকে কুরআন পাঠ শিখাইতেছিলেন। এমন সময় জনৈৈ ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ আবদুর রহমান! এই উম্মতের কয়জন খলীফা হইবে তাহা কি আপনারা রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? আবদুল্মাহ বলিলেন, আমি ইরাকে আসার পরে আর কেহ আমাকে এই প্রশ্ন করে নাই। অতঃপর তিনি বলেন, হ্যা, আমরা রাসূলুল্মাহ (সা)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ বনী ইসরাঈলের দলপতিদের মত বারজন খলীফা হইবে।

হাদীসটি দুর্বল বটে। কিন্তু সহীহদ্বয়ে জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্্মাহ (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি শে, মানব জীবন ততদিন সচল থাকিবে যতদিন তাহাদের দ্মাদশ ওলী অতিবাহিত না হইবে। ইহার পর রাসূলূল্মাহ (সা) যে কথাটি বলেন, তাহা আমি শুনি নাই। তাই পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্নাহ (সা) কি বলিলেন ? ত়িনি বলিলেন, রাসৃলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলে কুরায়শ হইবে। ইহা হইল মুসলিমের রিওয়ায়াত।

কাছীর—৩/৬০

অর্থাৎ বারজন যথার্থ খলীফা হইবেন। ঢাঁহারা সকলে হক প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করিবেন। অবশ্য ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, ঢাঁহারা এক এক করিয়া পর্যায়ক্রুমে আসিবেন। তবে ইহাদের মধ্যে চারজন তো পর্যায়ক্রমেই হইইয়াছেন। তাহারা হইলেন আবূ বকর, উমর, উসমান ও আनী রাযী আল্লাহু তা'আলা আনহুম। অতঃপর ইমামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, নিঃসন্দেহে উমর ইব্ন আবদুল আयীय যথার্থ খলীফা ছিলেন। বনী আব্বাসের মধ্যেও কেহ কেহ যথার্থ খলীফা ছিলেন। ইহাদের আগমন যতদিনে সমাপ্ত না হইবে, ততদিনে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। হাদীসের পূর্বাভাস অনুযায়ী একথা স্পষ্ট বে, মাহদী (আ)-ও ইহাদের মধ্যে একজন। হাদীসে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নাম নবী (সা)-এর নাম ইইবে; তাঁহার পিতার নাম নবী (সা)-এর পিতার নাম হইবে। তাঁহার আবির্ভাবের পরে বিশ্বময় শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে তাঁহার আবির্ভাবের পৃর্বে বিশ্বময় অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজিত থাকিবে।

অবশ্য রাফিযী সম্প্রদায় যে ইমামের অপেক্ষা করিতেছেন, সেই ইমাম ইমাম মাহদী (আ) নন। মূলত তাহাদের কল্পিত ইমামের কোন অস্তিত্ব ইসলামে নাই। ইহা শ্ধু তাহাদের ধারণা ও কল্পনা মাত্র।

এই হাদীস দ্বারা তাহাদের বার ইমামকে বুঝায় না। এই হাদীস দ্বারা তাহাদের বার ইমামের পক্ষে দলীল দেওয়া বোকামী ও অঞ্ঞতা বৈ কিছু নহে।

তাওরাতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্বর্ণপ উল্লেখিত হইয়াছে শে, আল্লাহ তাঁহার বংশ হইতে বারজন মহান ব্যক্তি সৃষ্টি করিবেন।

ইহা দ্বরা ইব্ন মাসউদ ও জাবির ইব্ন সামূরা (রা)-এর হাদীসে উল্ধিখিত খলীফাদেরকে বুঝান হইয়াছে।

মুলত ইয়াহূদী হইতে ইসলামে দীক্ষিত কতক মূর্থ লোক তাওরাতের বর্ণিত বারজন মহান ব্যক্তির অবির্ভাবের কথা গোপনে শী'আদের নিকট বলিয়া দিলে শী'আরা অঞ্ঞতা ও অল্পবিদ্যার কারণে এই কথা বুঝিয়া নেয় শে, ইহা দ্বারা তাহাদের কল্পিত, বার ইমামের কথাই বলা হইয়াছে। অথচ শী‘আরা এইদিকে লক্ষ্য করে না যে, হাদীসের বক্তব্যের সাথে তাহার বিশ্বাসের কতটুকু মিল রহিয়াছে। হাদীসে তো পরিষ্ষারভাবে তাহাদের বিশ্বাসের উন্টা বক্তব্য বিদ্যমান রহিয়াছে।
 অর্থাৎ-তিনি রক্ষণাবেক্ষণে ও সাহায্য-সহযোগিতায় সর্বক্ষণ সজ্গে রহিয়াছেন।
 কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর।’ অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট যে সকল ওহী পাঠান হইয়াছে তাহা যদি বিশ্ধাস কর।
-'यদি উহাদিগকে সম্মান কর’, অর্থাৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত थাকিয়া তাহাদিগকে সমীহ কর এবং সাহায্য-সহযোগিতা আগাইয়া আস।
 সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার পথে ব্যয় কর।
 পাপসমূহ মাফ করা হইবে।
 করিব জান্নাতে, যাহার পাদ্দদেশে নর্দী প্রবাহিত।’ অর্থাৎ তোমদের ভয়-ভীতি দূর করিয়া দেওয়া ইইবে এবং পূর্ণ করা হইবে তোমাদের মনোবাঞ্ণ।।
 প্রত্যার্খান করিলে সে সরল পথ হারাইবেi'

অর্থাৎ यদি কেহ এই অগীকার ভঙ করে, ইহার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে এবং যদি ইহা প্রত্যাখ্যান করে, সে নিশ্চিত সরল পথ হইতে বিষ্যুত ইইল এবং হিদায়াত ইইতে গুমরাহীর দিকে ধাবিত হইল।

 অঙীকার তাহারা করিয়াছিল, তাহা ভজ্গ করার কারণে তাহাদের প্রতি অভিশাপ আপতিত হইল এবং তাহাদিগকে সত্য হিদায়াত ইইতে বিদুরীতে করিয়া দেওয়া হইল।
 ও কাঠিণ্যের কারণে কোন উপদেশে তাহারা উপকৃত হইরে না।
 তাহারা ‘xব্দের অর্থ বিকৃতত করে, আল্লাহ নাযিলকৃত আয়াতসমূহ পরিবর্তন করে, ভুন ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং তাহারা আল্মাহর কালামের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিয়া মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া মানুষকে বুঝাইতে থাকে। নাউযুবিল্পাহ।
 গিয়াছে।' অর্থাৎ উহার আমল তাহারা ত্যাগ করিল এবং উহা হইতে তাহারা বিচ্ছ্নিন্ন হইয়া গেল।

হাসান (রা) বলেন ঃ দীনের মূল বিষয় পরিত্যাগ করিলে শত ওযীফা ও আমল কোন কাজে আসে না।

কেহ কেহ বলেন ঃ মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জানিয়াতির আশ্রয় নিলে গ্বদয়ের দৃত়ত্ত বিনষ্ঠ হয়, চরিত্র নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের আমলের গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া যায়।
 সকলকেই বিশ্ধাসঘাতকতা করিতে দেথিবে।’ অর্থাৎ তাহারা তোমার সাথে এবং তোমার সাহাবীদের সাথে গাদ্দারী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা তাহারা তাগাদের অভ্যাসে পরিণত করিয়া নিয়াছিল।
 তাহাদের সন্গে যথাযোগ্য ব্যবহার।

কোন এক মনিযী বनिয়াছ্ন ঃ কেহ यদি তোমার সબ্ে অাল্লাহর নাফরমমনীমৃলক ব্যবহার করে, তবে তুমি তাহার সক্গে অাল্মাহর ফন্রমাবররদারীমূলক ব্যবহার কর। ইহার কারণণ হয়ত সে মহিমাময় ইসনাম্মে প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ফনে হিদায়াতও তাহার নসীব হইতে পারে।
 লোকদিগকে ভানবাসেন।' অর্বাং যাহারা जর্পর্রের দুর্ব্যবश木রক क্ষমা কর্রিয়া ঢাহার সাথে সৎ্যবशার করে, অাল্ধাহ তাহাদিগক্ক ভানবালেন।




 অथচ সত্যিকার অর্থে তাহারা তাহাক্ে অনুসরণ কর্রে না, আমি তাহাদদর নিকট হইতেও তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূূেের অনুসরণ, আনুগত্য ও সহর্যেগিতা এবং পৃথিবীতে প্রেরিত



الْقَاكَامَة

 অनাদলকে গির্জায় প্রবেশ করিতে বাধা দেয় এবং অভিসশ্পাত করে। একদল जন্য দনকে অবৈধ বनिয়া দ্যেষণা করে ও কাফির্র বলিয়া ফতওয়া দেয়। নাসতুনীয়া ও আব̨ ইউদিয়ারা পরশ্পর পরশ্পরকে কাফির বলিয়া থাকে। এইতাবে কিয়ামত অবধি তাহাদের মধ্ব্য শক্রুত ও বিদ্বেষ চলিতে থাক্কেবে। কখলো সংঘাত ও অনৈক্যের অবসান ঘট্টে না।
 'তাহারা যাহ করিত অচিরেই আল্মাহ তাহািগকে তাহ জানাইয়া দিবেন।'
 তাহারা जান্ধাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ কর্রিয়াছে। তাহারা মহামহিযাबिত পবিত্র
 একক ও অনन,, তিনি সঙ্তানও নহেন, জনকও নহেন, কেহ তাহার সমককষ নহহ।

##  



 ঢোমাদের্র জন্য অনেক কিছू প্রকাশ কর্রিত্ছে। অথচ তোমরা আ্রশী কিতাবের সেই
 जাল্লাহর তর্র হইত্র নুর ও সুশ্শষ্ট ঐশ্রীপ্রহ্ম অসিয়াছছ।"
১৬. "উহা দারা জাল্লাহ তাহাহার সন্কোষ অনুসার্রীशণকে শান্তিন পথ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে নিজ অভিপ্রায় মতে অধকার হইচে आলোর দিকে নিয়া जাসেন এবং ঢাহাদিগকে সরুল পথ প্রদর্শন করেন।"
 সত্ত দীন সহ आরার, আজম, কিতাবী ও অকিতাবী, এক কথায় পৃথিবীর সকল মানুষ্যে নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়া সতত-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

লেই ক্থা জাল্াাহ কুরআানের ভাষায় বলেন :


जর্থাৎ ‘হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের কিতবের যাহ পরিবর্তন করিয়াছ, ভুন অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়াছ, আল্নাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ आরোপ করিয়াছ এবং কিতবের বে অংশষফু তোমাদের মনমত নয় তাহ গোপন করিয়াছ, এই সব কিছ্ম আমার রাসূল প্রকাশ করিয়া দিবেন।

হাকিম (র)......ইবৃন আব্বাস হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন : বে ব্যক্তি রজমের শাষ্তি (প্রস্তরাঘাত্র মৃত্যুদ) অস্ধীকার করিন, প্রকারাত্তরে সে কুরजানককই অন্বীকার কর্নিন। কেননা-
 مِنَ الْكِتَابِ
-এই आয়াতে রজমের বিষান গোপন করার কথা বলা হইয়াছে। ইহার সনদ সহীহ কিন্ুু সহীহদ্য়ে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

ইহার পর আল্লাহ ত"জালা মহানবীর প্রতি নাযিলকৃত পবিত্র কুরওানের পরিচিতি দান কর্রিয়া বলেন :


অর্থাৎ আল্লাহর নিকট হইতে অক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে। याহারা আা্মাহর সব্ৰুध্ নাভ করিতে চাহে, ইহা দ্যারা তিনি তাহদিগকে শাা্তির পথে পরিচালিত


অর্থাৎ 'নিজ মর্যী মুতবিক অశ্ধকার হইঢে তিনি বাহির করিয়া আলোর দিকে নিয়া আলেন এবং তাহাদিগকে সরন পথে পরিচালিত করেন।' ফলে সত্য উজ্ভাসিত হয়, পার্থিব ভীতি
 অ্মরাহী ছইতে মুক্তি দিয়া পরিচালিত করে সত্য সঠিক পথথ।
(IV)

 O

##  


১৭."यাহারা বলিল, নিচয়ই মসীহ ইবৃন মর্রিয়ম आাল্লাহ, ঢাহারা কুফরীী কর্রিল। হুমি


 আা্লাহ সকল কিছ্রু উপর ফ্পমতাবান।"
 বন, ঢাহা হইলে কেন ঢোমাদhর পাপ্পর জন্য তিনি শাঙ্ßি দিবেন? ব্রং তোমর্া চাঁহার সৃষ্ট মানব বৈ নহ। তিনি যাহাকে চাহেন শাז্ভি দিবেন এবং যাহাকে চাহেন স্পমা কন্রিবেন। जাসমান ও বমীন এবং উহার মধ্যকার সকন বস্হুনই মানিক आাল্লাহ। জার ঢাঁহার নিকটই সকনের প্রত্যাবর্তন।"

 লেই সৃষ্টিকর্ত হইলেন অাল্gাহ। অাল্লাহ তাহাদের এই অপবাদ হইতে সশ্শুর্ণ পবিত। जাল্লাহ ত'আলা আলোচ আয়াতে লেই কথা বর্ণনা করিয়াহ্নন।

তিনি বলেন ঃ মহাবিশ্পের সমুদয় ব্যু তাহার কুদরত মা冋্র এবং প্রত্যেকটি বস্তু তাহার প্রजপ ও র্াাজত্বের অধীনে। তাই আল্লাহ বলিয়াছেন :
فِي الْأَرْضِ جَمْمِيْنًا

অর্থাৎ ‘বল, আল্মাহ মরিয়ম তনয় মসীহ, তাঁহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইছ্ছ করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে ?' অর্থাৎ তিনি যদি এইর্দপ করার ইচ্ছা করেন তবে কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে ? কারণ তিনি সকল বিষষয়ের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

जতঃপর তিনি বলেন $\underbrace{\prime}$
অর্থাৎ ‘সমুদয় সৃষ্টির তিনি অধিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি যাহা ইচ্মা, তাহা করার অধিকার রাখেন।' ঢাঁহাকে জবাবদিহি করার অধিকার কাহারো নাই। তিনি সর্ববিষয়ের একচ্ছ্র অধিকর্তা, শাসনকর্তা, ইনসাফকর্তা এবং মহাপ্রতাপান্ৈিত একক সত্তা। ইহা তিনি বলিয়াছেন খ্রিস্টানদের বিশ্ধাসের প্রতিবাদ স্বরপপ। তাই খ্রিস্টানরা কিয়ামত অবধি তাঁহার অভিশাপ বহনকারী।

অতঃপর আল্নাহ তা'আলা খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ের জালিয়াতি ও মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন :
وْتَالَتِ الْيْهُوْدُ وَالنَّصـَارُى نَـْنُ ابَنـَاءُ اللُهِ وآَحبِّاوُّهُ

অর্থাৎ ‘তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করিয়া বলে, তাহারা আল্লাহর সন্তান, তাই তাহাদের প্রতি আল্মাহর সৃদৃষ্টি রহিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন।’ তাহারা তাহাদের কিতাব ইইতে ইসরাঈল (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা আল্মাইর কথা انت ابنـى بكرى উদ্ধৃত করে ও ইহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাহারা দাবি করে যে, তিনি যখন আল্লাহর পুত্র তখন আমরাও ঢাঁহার পুত্ত; অথচ তাহাদের উলামায়ে হক্কানী তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল বে, ইহার অর্থ আল্লাহ কর্তৃক পুত্র স্বীকার করা নয়; বরং ইহা ইসরাঈল (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে বনা হইয়াছে মাত্র।

থ্রিস্টানরা তাহাদের কিতাব হইতে ঈসা (আ)-এর কথা নকল করিয়া বলে যে, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ


অর্ধাৎ "আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা অর্থাৎ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট চলিয়াছি।’

উল্লেখ্য, এই বক্তব্যও তাহাদের দাবি সমর্থন করে না। ঈসা (আ) ইহা দ্বারা নিজেকে আল্মাহর পুত্র সাব্যস্ত করেন নাই; বরং আল্মাহর সম্মানার্থে তাহাদের পরিভাষায় এইর্রপ শব্দ ব্যবহুত হয়। অথচ অজ্ঞ লোকগুলি ভুল অকীদাবশত আল্নাহর সন্গে ঈসা (আ)-কে সম্পৃক্ত করিয়া নিজেরাও তাঁহার সন্তান হইবার দাবি করিতেছে।
 بـُنُوْبُ

অর্থাৎ তোমাদের দাবি মাফিক তোমরা যদি আল্মাহর সন্তান এবং তাাহার থ্রিয়পাত্র হইতে তবে তিনি কেন তোমাদের কুফর, মিথ্যারোপ ও অন্যান্য অপরাধের জন্য জাহান্নামের জৃলন্ত অগ্নির শাস্তি দিবেন ?

কোন একজন সৃফী ব্যক্তি একজন ফিক্থবিশারদকে জিষ্gাসা করেন, কুরজানের কোথাও কি আছে বে, বক্গু তাহার বক্ধুকে শান্তি দিবেন না ? ফকীई ব্যক্তি ইহার কোর্ন উত্ত্র দিতে সক্ষম
 অর্থাৎ ‘বল, কেন তোমাদ্রু শাস্তি দেওয়া হইবে তোমাদের পাপে জন্যয?

এই ঊङ্তিটি খুবই চমলকার।
ইशা সমর্থনन হাদীসও রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (ৰ)......হযরত আনাস (রা) হইতে স্বীয় সুসনাদে বর্ণনা করেন ভে, आানাস (রা) বলেন ঃ একবার রাসূনুল্gাহ (সা) একদল সাহাবীসহ পথ চनিতেছিলেন। লেই পথ্থ একটা বাচা ছিন। বাচ্চার মা পथ দিয়া বিরাট একদল লোককে शাটিয়া आাসিতে দেখিয়া শংকিত হইল বে, হয়ত তাহারা পদদলিত করিয়া বাচ্চা মার্রিয়া ফেনিবে। তাই মা ‘বাচা! জামার বাচ্চ!’’ বলিয়া লৌড়াইয়া আসিয়া বাচাচিকে কোলে তুলিয়া निল। তখन সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্মাহর রাসূন! এই মহিলাটি দ্দারা কখনো তাহার সন্তানকে আ৫নে নিক্ষেপ করা সষ্ভব নহে। তিনি বলিলেন ঃ য়া; তুম্মি ঠিকই বলিয়াছ। অতঃপর রাসানূন্बাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম! जাল্লাহ তাঁার প্রিয় বান্দাকেও কথন্না জাহন্নাম্র নিক্ষেপ করিবেন না। রকমার্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 কর্রিয়াছ্নন। অর্ৰাৎ সকল সৃষ্টির নিয়্র্রক আল্মাহ সকল মানুযকে একই কাঠামো দিয়া সৃষ্টি করিয়াহেন।
 ইচ্ম তিনি শাঁ্তি দেন।’ অর্থাৎ তিনি ‘‘্বের্ঘায় স্বপীী মতে কাজ করেন, কাহারো নিকট তিনি জবাবদিহি করেন না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গহণকারী।

 রাজত্ণাধীन।
 ইচ্মামত "তাহার বাব্দাদিগকে আদ্দশ কর্রিয়া থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক এবং অন্যায়কারী নহেন।

ইব্ন ইসহাক (র)......ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা)
 आদী প্রযুখ (ইয়াহूhীদের বড় বড় आলিম) আলেন। তাহাদের সক্ে রাসূলূলagाহ (সা) অনেক আनাপ- আলোচনার পর তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এক পর্यায়ে তিনি তাহাদিগকক শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলে তাহারা ্রিষ্টিনদের মত বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদিগক্কে কিলের ভয় দেখান ? আমরা जে আল্লাহর সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। অতঃপর আল্লাহ তাঅালা তাহদের সম্ধে নাযিল করেন :

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীরও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
আলোচ্য আয়াত প্রসF্গে সুদ্দী হইতে আসবাতের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদেরকে আল্লাইর সন্তান বলিয়া দাবি করে এবং ইহা বলে যে, আল্মাহ তা‘আলা ইসরাঈল (আ)-এর প্রতি এই ওইী নাযিল করিয়াছিলেন যে, তোমার প্রথম সন্তান আমার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা আরও দাবি করে বে, চল্লিশ দিন তাহারা জাহান্নামের আগুনে জবলিবে এবং সেই কয়দিনে আপ্তে তাহাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত করিয়া পুত-পবিত্র করিয়া দিবে। অতঃপর একজন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবে, ইসরাঈলের সন্তানদের মধ্যে যাহারা খৎনাকৃত, তাহারা বাহির হইয়া আস। তখন তাহারা সকলে জাহান্নাম হইঢে বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের কথা হইল, তাহারা মাত্র নির্দিষ্ট কয়দিন জাহান্নামে থাকিবে।

##  

 تَسِيُوُ১৯." .হে আহনে কিতাব! নিঃসন্দেরে তোমাদের নিকট আমার র্রাসৃন আসিয়াছে। লে
 থাকিবার্র পর্র; यদি ঢোমরা বল बে, आমাদের নিকট কোন সুসধ্বাদদাতা ও সতর্ককারী আলে নাই; অনत্তর অবশ্যই তোমাদ্রর নিক্ট সুসৎবাদদাতা ও সত্কক্কারী জাসিয়াছে। নিচয়ই আল্লাহ সকন কিছ্মু উপর ফমতাবান।"
 বলেন ঃ आাি তোমাদের সকলের নিকট মুহাম্ (সা)-কে রাসূল করিয়া ধ্রেরণ কর্য়য়াছি। তিনি হইলেন শেষননী। ঢাঁহার পরে আর কোন নবী বা রাসৃন প্রেরিত হইবে না। তিনি হইলেন নবুয়াতের ধারা সমাধ্কারী।

 হইয়া গিয়াছ্। এই দুই নবীর আপমনের মধ্যে কতকাল अতিবাহিত হইয়াছ్, লেই ব্যাপারে মতভ্র রহিয়াহে।

অাবূ উসমান নাহৃদী ও কাতাদা (র) এক রিওয়ায়াত অনুসারে বলেন ঃ ঈসা (অা)-এর পর ছয়শত বеসর নব্য়াতের ধারা বব্ধ ছিল।

সাनমা ফারসী (রা) ও কাতাদা (র) হইতে বুখারী (র) বর্ণনা কর্রে : পাচচশ ষাট বеসর।

কোন এক সাহাবী হইচে মামার (র) বলেন ঃ পাচ্শত চল্লিশ বeসর।
যাহহাক বলেন ঃ চারশত ত্রিশ বৎসর।
শাtী (র) হইতে ঈসা (অা) সম্পর্কে ইব্ন জাসাকির বলেন : ঈসা (অা)-কে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হইতে রাসূলূল্লাহ (সা) -এর হিজরত পর্ষ্ত নয়শত তেত্রিশ বৎসর ব্যবধান ছিন।

কাছীর—৩/৬১

কিন্তু প্রথম উক্তিটি সঠিক যে, তাঁহাদের উভয়ের আগমনের মধ্যে ছয়শত বৎসর ব্যবধান ছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, ছয়শত বিশ বৎসর ব্যবধান ছিল। তবে এই দুই মতের কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা যিনি ছয়শত বৎসরের কথা বলিয়াছেন, তিনি সৌর মাস হিসাবে বলিয়াছেন এবং অন্য দল চান্দ্রমাস হিসাবে ছয়শত বিশ বৎসর বলিয়াছেন। মূলত বৎসরসমূহ সৌর ও চান্দ্র উভয় হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। এক-একটি শতাব্hীতে সৌর বৎসর হইতে চান্দ্র চৎসরে তিন বৎসরের ব্যবধান হইয়া থাকে।

তাই আল্লাহ তা‘আলা আসহাবে কাহফ সম্বক্ধে বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের ছুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করে এবং আরো নয় বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়।’ অর্থাৎ চান্দ্র বছুরের হিসাবে তাহাদের অবস্থান হয় তিনশত নয় বৎসর এবং সৌর বৎসর হিসাবে তিনশত বৎসর। আসহাবে কাহফ সম্বন্ধে আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বৎসরের হিসাব ছিল।

বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে শেষ নবী ঈসা ইব্ন মরিয়ম (রা) এবং নবুওয়াতী ধারার সমাক্তকারী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার যুগ ছিল নবীশূন্য যুগ।

যथা আবূ হহায়রা (রা) হইইতে সহীহ রুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলূল্নাহ (সা) বলেনঃ অন্যান্যদের তুলনায় ইব্ন মরিয়মের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। কেননা আমার ও তাঁহার মাঝে কোন নবী নাই।

এই হাদীস দ্বারা তাহাদদর মতকে খড্ডন করা হইয়াছে যাহারা বলেন যে, এতদুভয় নবীর মাঝখানে খালিদ ইব্ন সিনান নামে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিন। কুযাঈ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা হযরত মুহাশ্মদ (সা)-কে আল্লাহ রাসূল প্রেরণে দীর্ঘ বিরতির এমন পর্যায়ে আবির্ভূত করিয়াছেন যখন পৃথ্বী ছিন জাহিলিয়াতের প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছ্ন। রাসূলদের পদচিছ্ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও ধর্ম চরম বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং রাসূলদের শিক্ষা বিদায় হইয়া দেব-দেবী পূজার ব্যাপক মহড়া চলিতেছিল। আগুন ও ক্রশ দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তীব্রভবে সংক্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। বিশ্বময় ঔ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আদল-ইনসাফ এমনকি মানুষ্যত্ পর্যন্ত ধরা হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। বর্বরতা ও অজ্ঞতার রাজত্ণ চলিতেছিল। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের পূর্বের দীনের উপর অটল ছিল। ইহাদের কিছু ছিন ইয়াহূদী, কিছু ছিল খ্রিস্টান এবং কিছু ছিল সাবিঈ।

ইমাম আহমদ (র)......ইয়ায ইব্ন হিমার মুজাশিফ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াय ইব্ন হিমার মুজাশিঈ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) খুতবার মধ্যে বলেন ঃ আমকে আল্লাহ তা‘আলা তোমরা যাহা জান না তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আজ আল্লাহ আমাকে জানাইয়াছেন : "আমি আমার বান্দাদিগকে যাহা কিছू দিয়াছিলাম, সব হালাল করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরল পথ বা তাওহীদের উপর সৃষ্টি করিয়াছিনাম। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে প্ররোচনা দিয়া বিভ্রান্ত করে এবং যাহা তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছি,

শয়তন তাহ তাহদদের জন্য হারাম কর্য়য়াছে। এমনকি তাহাদিগকে অశ্ধভাবে আমার সঙ্গ শরীক করিতে প্ররোচিত কর্রিয়াছ,

याश হউক, আল্লাহ পাক পৃথিবীর প্রতি দৃধ্টि নিক্ষেপ করিয়া আরব-আজমের সকনকে অপসন্দ কর্য়াছছন । अషুমাত্র বনী ইসরাপলদের সেই কয়েকজন লোক ব্যতীত, যাহারা আজও সত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি বলেন ঃ অামি তোমার মাধ্যমে সকনকে পরীী্শ করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। অমি তোমার প্রি বে অ্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহ পানি দিয়া ধু户্যা ফেনার নহে। উহা তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রতাবস্গায় পাঠ করিতে থাক।

অতঃপর আল্gाহ পাক আমাকে কুরায়শদদর নিকট প্যগাম Cপৗঘছইয়া দেওয়ার আদেশ করেন। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ! তাহ হইলে ইহারা আমার মাথা রুত্রির মত টুকরা টুকরা ফেনিবে। আল্নাহ পাক উত্তরে বনিলেন ঃ তুমি তাহাদিগকে বহিক্কার কর্রিয়া দাও, বেভাবে তোমাকে তাহারা বহিক্ষর করিয়াছিন এবং তুমি তাহাদ্র সাথে যুদ্ধ কর, আমি তোমার সক্গে থাকিব। তাহদের ব্যাপারে ব্য় কর, আাম তোমার ব্যাপার্র ব্য় কর্নিব। তুমি তাহাদের মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ কর, আমি তাহার সজ্গ আরো পাচচণণ সসন্য প্রেণ করিব। অতএব पूমি তোমার অনুগত্দে নিয়া তোমার অবাধ্যদের বিক্পেদ্ধে যুদ্ধ কর।

দিতীয়ত, তিন প্রকারের লোক বেহেশতী ঃ ১. ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী ও দানশীল বাদশাহ; २. বেই দয়াभীল ব্যক্তি আা্ীীয়-স্পজন ও মুসলমানদের সাথে जদ্র ও নম ব্যাহহার করে; ৩. বেই দরিদ্রি ব্যক্তি তাহার পরিবযার-পরিজন ভূখা থাকা সজ্জ্gে হারাম হইতে বাঁচ্যিযা থাকে।

পাচ প্রকারের লোক দোयথী : ১ লেই ইতর ব্যক্তি বে ধর্ম মানে না, অথচ সে কাহারো जধীনথৃ নহে এবং তাহার কোন পরিবার-পরিজনও নাই; ২. লেই খিয়ানতকারী ব্যক্তি, ব্রে ক্রুদ্রত জিনিলের ব্যাপারেও লোভ সংবরণ করিতে পারে না এবং অতি ঢুচ্ছ জিনিসও সে তসক্রপ করিতে কসুর করে না; ৩. লেই ব্যক্তি, ভে প্রে্যেক সকাল ও বিকালে জনগণকে তাহার জমাজমি, ধন-সস্পদ ও ঘর-সংসার লইয়া প্রতারণা করে; ৪. বে ব্যক্তি কৃপণ ও মিধ্যাবাদী; ৫. जশাनीন जামা প্র<্যোপ্কার।
 মুসনিম ও নাসাঈ (র)-ও ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইমাম আহমদ বলেন, এই হাদীসটি কাতাদা มুতাররিফ হইতে শোনেন নাই। ইয়াय ইব্ন হিমার হইতে রাওছ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আওফ আরাবী হইতে অন্দুরের সনদদ নাসাঈও ইহ বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

اسرائـــل
এই হাদীসট্তিত বলা হইয়াছে বে. রাসালूলূag (সা)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় সত্য ধর্মের কোন অ尺্তিত্ম ছিন না। বনী ইসরাদ্লের মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন লোকই অবশিষ্ট ছিন না। অবশেশে স্বীয় প্রেরিত নবীর মা্যামে মানুষকে অক্ফকার ও ভ্রান্ত পথ হইতে আলো ও হিদায়াত্রের পথে নিয়া জালেন। তাহাদিগক্কে তিনি উজ্জ্jন ও স্প্ট শরীী'অত দান করেন, याशাত্ কাহারও অভিযোগ করার কোন অবকাশ না থাকে।

-याহাতে তোমরা বনিতে না পার, কোন সুসংবাদবাহী সাবধানকারী আমাদ্রে নিকট আলে নাই। जর্থাৎ দীন বিকৃত হఆয়ার পর তাহারা যাহাতে এই কথা বলিতে.না পারে ভে, আমাদের নিকট কোন সুসং্বাবাহী ও সাবধানকাীী जাল্ে নাই । তিনি তাহাদূর নিকট সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসাবে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ কর্রিয়াছেন।

 भুরক্থৃত করিতে এবং অবাধ্য বাদ্দাদিগকে শাস্ঠি প্রদান পৃর্ণ সক্ষম ।
(r.)
 (YI)



(س)
 (Y) '

OO

২০."অার মখন মূসা তাহার্র সশ্প্রদায়কে বনিন, হে অামার জাতি! তোমরা ঢোমাদ্রের ঊপর জাল্লাহর নি‘জামত স্মরণ কর। তিনি তোমাদের ভিত্র নবী সৃষ্টি কর্রিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ কর্বিয়াছ্ন। बার ঢোমাদিগকে যাহা দিয়াছছন তাহা নিথিল সৃষ্টির জার কাহাকেও দেন নাই।"
২১. "হে জামার জাতি! জাল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যই পবিত্র শহর নির্ধার্নিত কর্রিয়াছ্ন তোমরা লেখানে পরেশ কর এবং উহা হইতে পচাৎপদ হইও না; ঢাহা হইলে শতিম্ম হইবে।"
২২. "চাহারা বলিল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্ধর্ষ জাতির বাস। তাহারা বাহির হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ কর্রিব না। यमि তাহারা চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা সেখানে প্রবেশ করিব।"
২৩."চাহাদের আল্লাহ-ভীর্প দুই বান্দা, যাহাদের উপর আাল্লাহর অনুগ্রহ ছিল, তাহারা বলিল, তোমরা শহরের দরজা ভাগ্যিয়া ঢুকিয়া পড়। যখন তোমরা প্রবেশ করিবে, তোমরা নিপ্য়ই বিজয়ী হইবে। আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার্র इইয়া থাক।"
২৪. "তাহারা বলিল, হে মূসা! আামর্যা কিছুতেই কোনদিনই উহাতে প্রবেশ কর্নিব না, यতদিন তাহারা সেখানে থাকিবে। তাই ঢুমি ও তোমার প্রভু গিয়া লড়াই কর, আমরা এখানে বসিয়া থাকিব।"
২৫. "সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত কাহার্রও উপর আমার আধিপত্য নাই। তাই তুমি আমার ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।"
২৬. "আাল্লাহ.বলিলেন, তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল। তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুব্রিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।"

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে ও রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্ন ইমরান (আ) ঢাঁহার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি‘আমতসমূহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা যদি আল্লাহপ্রদত্ত সরল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কল্যাণপ্রাণ্ত হইবে। আলোচ্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

'যখন মৃসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর অনুগ্পহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী বানাইয়াছেন।'

অর্থাৎ পূর্বের নবীগণ তিরোহিত হওয়ার পর তিনি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্য হইতে একের পর এক নবী প্রেরণ করিতে রহিয়াছেন। তাহ্হারা তোমাদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্নান করিত এবং পরকালের্ ভীতি প্রদর্শন করিত। অতঃপর ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) পর্যন্ত আসিয়া ইসৃরাঈলী নবুওয়াতী ধারার অবসান ঘটে। অবশেষে আল্লাহ পাক শেষনবী ও রাসূল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্নাহর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। এই শেষনবী হইলেন পৃর্বের সকল নবী হইতে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম।

আবদুর রাযयাক (র)......ইযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবৃন আব্বাস
 পরিচারক, পড্নী ও ঘরবাড়ি দান করিয়াছিলেন।'

হাকিম（র）．．．．．．হযরুত ইব্ন আব্বাস（রা）হইঢে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন বে， ইব্ন আব্মাস（রা）বলেন ঃ তাহদিগকে পত্তী ও পরিচারক দেওয়া হইযয়াছিল।
 তাহা তোমাদিগকক দিয়া｜ছিলেন।＇অর্থাৎ তৎকালে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিন অন্য কোন সম্প্রদায়কে তাহা দেন নাই। তৎকালে তাহারাই ছিল পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধানী জাতি। হাকিম বলেন，হাদীসটি সহীহ সংকলকদ্বয়ের দৃষ্টিতে বি厄্ধ্ধ বটে；কিন্ু তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

মাইমূন ইবৃন মিহরান（র）．．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন ভে，ইবৃন আব্মাস （রা）বলেন ঃ বনী ইসূরাঋলদের কাহারো যদি পত্জী，পরিচারক এবং ঘর থাকিত，তাহাকেই বাদশাহ বলা হইত।

ইব্ন জারীর（র）．．．．．．．াবদুন্নাহ ইব্ন আমর ইব্ন আাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে， একদা এক ব্যক্তি আবদুল্ধাহ ইব্ন আমর ইব্ন জসকক জিঞ্ঞাসা করেন，আামি কি দরিদ্দ
 यनिन，शুা আছে। আবদুল্নাহ जাবার জ্জ্ঞাসা করিলেন，जোমার কি घর আছে ？লোকটি
 বলিল，আমার একটি খাদিমও আছে। অতঃপর তিনি বলিলেন，তবে তো ঢুমি বাদশাহদের जउत्ভूर्ふ ।

হাসান বসরী（র）বলেন ঃ যাহার সওয়ারী，খাদিম এবং घর রহহয়াছে，লে ধনীদhর অत्তুভ্ভু। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা কত্রিয়াছেন। হাকিম，মুজাহিদ，মানসূর ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ ইইতেও এইর্নপ রিওয়ায়াত করা ইইয়াছে। মাইমূন ইবৃন মিহরান（র）হইতে ইবৃন আবূ হাতিমও ইશ বর্ণনা কর্রিয়াছে।

ইবৃন শাওয়াব（র）বলেন ঃ বনী ইসরাউলদের কাহারো ঘর ও পরিচারক থাকিলে তাহাকে বাদশাহ বলিয়া ডাকা হইত।

কাতাদা（র）বলেন ঃ পৃর্ব যুগে বনী ইস্রাঈনীদের কেহ খাদিম গ্রহণ করিলেে তাহাকে বাদশাহ বলা হইত।

সুদ্টী（র）বলেন ঃ তাহাদ্র মধ্যে বে ব্যক্তি পরিচারক，সশ্পদ এবং পঢ্רীর অধিকারী হইত， তাহাক্ক বাদশাহ বলা হইত। ইব়ন আবূ হািম ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।
 খুদরী（রা）बলেন，রাসৃনুল্নাহ（সা）বनিয়াছেন ঃ বনী ইস্রাঈলদদর মধ্যে কাহারো খাদিম， সওয়াজী ও পৰ্ఘী थাকিলে বাদশাহদের খাতায় তাহার নাম নিখl হইত। তবে এই সূত্রে হাদীসটি मूर्বन।

ইব্ন জারীর（র）．．．．．．याয়দ ইব্ন আসनাম（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，যায়দ ইব্ন
 বলিয়ছছন। অর্থাৎ রাসূনুল্নাহ（সা）বলিয়াছেন বে，যাহার ঘর ও খাদিম থাকিবে，সেই বাদশাহ। হাদীসটি মুরসাল ও গরীব পর্גায্য়র।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যাহার ঘর, খাদিম ও পত্লী থাকিবে, সেই বাদশাহ।
হাদীসে আসিয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সকালে জাগিন ও যাহার হ্রদয়ে প্রশান্তি বিরাজিত, যদি তাহার নিকট সেইদিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকে, তবে দুনিয়ার সব সুখ তাহার হ্ত্তগত হইল।
 সকন জাতি হইতে তাহারা শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্দশালী ছিন।

যথা আল্পাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :


وثَضْتَنْتَاهُمْ عَلىَ الْعَالَمِيْنَ-
অর্থাৎ ‘আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং পবিত্র বস্তু ইইতে তাহাদিগকে খাদ্য দিয়াছিলাম। আর সম্্প বিশ্বে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করিয়াছিনাম।

বনী ইসৃরাঈলরা যখন মৃসা (আ)-কে বলিয়াছিন :
‘আমদের জন্য অদ্রপ এক দেবতা বানাইয়া দাও বের্রপ তাহাদের দেব-দেবী রহিয়াছে, মূসা বলিলেন, তোমরা তো এক গওমূর্খ জাতি।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আ)-কে উহা জানাইয়াছিলেন।

অর্থাৎ তৎকাनীন সময়ে তাহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। তবে বর্তমান উম্মতে মুহাম্মদী তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহারা আল্মাহর নিকটও মর্যাদাবান । ইহাদের শরীআত পূর্ণাছ, জাতিগতভাবে ইহারা সুশৃশ্খল। ইহাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠেত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। ইহাদের খলীফা সব রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শ্রেষ্ঠ । অতি উন্নত ও পবিত্র বস্তু ইহাদের খাদ্য। ইহাদের সশ্পদ অফুরন্ত এবং জনসংখ্যায় ইহারা অসংখ্য। ইহাদের খিলাফত সুপ্রশস্ত, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে ইহারা অধিষ্ঠিত। যथা আল্লাহ ত'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ
'আর এইভাবেই আমি তোমাদিগকে মধ্যস্থতাকারী উম্মত বানাইয়াছি যেন তোমরা মানবজাতির ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা হও।

অর্থাৎ ‘তোমরাই উন্ত্ম উম্মত, মানবজাত্রির জন্য’ তোমাদিগকে বাছাই করা হইয়াছে।’
ইব্ন আব্বাস (রা) আবূ মালিক ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে ইব্ন জারীর (র)
 মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদ্দীও অন্তর্ভুক্ত।

জমহ্রুর বলেন ঃ বিশেষত ইহাতে মূসা (আ)-এর জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বটে, কিলু বিষয়টি সাধারণণাবে প্রবোজ্য।

কেহ বলেন ঃ ইহা দারা বনী ইসৃরাইলদের প্রত নাযিলকৃত মান্না-সানওয়া এবং মেমমালার ছায়াদান ইত্যাদি অম্বাভিক বস্কুসমূহের কথা বলা ইইয়াছে। উহা জাল্লাহ ঞ্যু বনী ইসূ木াঋলকে দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ ত'আলাই তান জানেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বনিতেছেন বে, মূসা (আ) বনী ইসุরাঈলদিগকে জিহাদ করিয়া বায়তুল মুকাদাসে প্রবেশ করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। উহা তহাদের পৃর্বপুরুষ হযরত ইয়াকৃব (আা)-এর সময় তাহাদের দখলে ছিন। কিন্Zু তিনি তাঁার পুত্র ইউসুফ (আা)-এর নিকট মিসর চলিয়া যাওয়ার পর আা্ঠু আল্ঠে বায়তুন মুকাদাস হইতে তাহাদের কর্ত্থত্ধ লোপ পায়। মখন তাহারা মূসা (आ)-এর সণ্গে বায়ুন মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারকপ্পে জথসর হয়, তখন আমালিকা নামক শক্তিশাनी এক সম্প্রদায়̣র সপ্গে ঢাহাদর মুকাবিলা হয়। বায়তুন মুকাদ্দাস তখন আমালিকাদের দখলে ছিন। মূসা (আ) বনী ইস্রাউলদিগকে আমালিকাদের হটাইয়া বায়তুন মুকাদ্গলে প্রবেশ করিতে এবং শর্সদিগকে হত্যা করিতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা জাল্ধাহ্র মদদে অবশাই বিজয়ী ইইবে। কিত্ডু তাহারা উীত্মিস্ত হইয়া মূসা (অা)-এর নির্দেশ অমান্য করিল। ইহার ফল্সম্ব্রপ তাহাদিগকে তীহ ময়দানে উআ্রান্তের মত অবস্থান করিতে ইইন। তাহাদিগকে সেই ময়দানের চল্লিশ বৎসর পর্যষ্ত অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহা ছিন আল্লাহর পক্ষ ইইতে তাহাদ্রে প্রতি শাশ্তি স্বক্রপ।



भুফ্য়ান সাওরী (র)......ইব্ন আাব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আাব্বাস (রা)
 มুজাহিদ (র)-ও এইর্木প বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন जাব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আপ্বাস (রা) বলেন : উহা হইল আারীহা ময়দান। जারও অনেক মুফাস্সির হইতে এই ধরনের অভিমত বর্ণিত ইইয়াছে।

তবে ইহার মধ্যে সন্দেছের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা, ‘আরীश’ জয় করার উদ্দ্যু মুসা (जা)-এর ছিন না এবং অারীীা বায়শুল মুকাদালের পথেও নয়। তবে উহা সেই ময়দান হইতে পারে যেখানে তাহারা ফিনাউনকে ধ্পংস কনার পর ঘোরাচেরো করিত্তেছিন। অথবা আরীহা বায়ুল মুকাদালের কোন এলাকার নাম হইবে।

ইবৃন জারীর (র)......সুদ্দী হইচে বর্ণনা করেন ঃ ইহা সেই প্রসিদ্ধ শহর যাহা বায়তুল মুকাদাসের প্বর্বিকে তৃর পাহাড়़র সন্নিকটে অবস্থিত।
 তোমাদের পূর্বপুরুু্ব হযরত ইস্রাদ্ণ (অা)-এর সক্গে আল্লাহ অ'আলা ওয়াদা করিয়াছিলেন বে, তোমাদের যাহারা ঈমান আনিবে, তাহাদিগকে তিনি এই ভৃমির উত্রাধিকারী বানাইবেন।




অর্থাৎ তাহারা অজুহাত তুলিয়া মূসা (আ)-কে বলিল যে, আপনি আমাদিগকে বায়তুল মুকাদ্যাসে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন এবং সেখানে দখলদার শক্তিশানী সম্প্রদায়ের সঙ্গ আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহাদের সগ্গ যুদ্ধ করিয়া সেখানে পৌছিতে অক্ষম। যতক্ষণ তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে, তাহাদের সজ্গে যুদ্ধ করিয়া উহা দখল করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। সেই শক্তি আমদের নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মৃসা (আ) ঢাঁহার সঙীদিগকে শক্তিশালী সম্প্রদায়ের শহরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন এবং ঢাঁহার সঙ্গীদের সহ রওয়ানা করিয়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। সেই শহরটির নাম হইল আরীহা। সেখানে তিনি বারজন બুপ্তচর প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি উহাদদর সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানিতে পারেন। এই লোকগুনি সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিশাল দেহ এবং অসাধারণ শক্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ফলের বাগানে आশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে বাগানের মালিক ফল পাড়িতে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলে এবং ফলের ঝুড়ির মধ্যে তাহাদিগকে ভরিয়া বাদশাহর সামনে নিয়া হাযির হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া বাদশাহ বলিলেন, দেখিলে তো তোমরা আমদের শক্তি ও সাহস! এখন তোমরা গিয়া তোমাদের অন্যান্য সাথীদিগকে আমাদের সম্পর্কে অবহিত কর। অতঃপর তাহারা ফিরিয়া গিয়া মূসা (আ)-কে সকল ঘটটনা খুলিয়া বলিল।

অবশ্য ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে।
আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মৃসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় শহরের উপকণ্ঠে অবতরণ করিয়া নিজেদের মধ্য হইইতে বারজন লোককে जুপ্তচর হিসাবে উহাদের সকল সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য পাঠান। তাহারা শহরে গিয়া উপস্থিত হইলে ‘জাব্বারীনদের’ একজনের সজ্গ সাক্ষাত হয়। সে তাহাদের সকলকে গাঠুরি বাঁধিয়া শহরের মধ্যে নিয়া আসিয়া সকনকে ডাক দেয়। অনেক লোক জমা হইয়া যায়। তাহারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের পরিচয় কি ? তাহারা বলিল, আমরা মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়। তিনি আমাদিগকে তোমাদের সংবাদ সগ্থ্রহ করিতে এখানে পাঠাইয়াছেন। ইহা ওনিয়া তাহারা তাহাদিগকে আংথ্তর জাতীয় একটি ফল দিল, যে ফলটি একটি লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা মূসা এবং তাহার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া দেখাও যে, এই হইল তাহাদের এক-একটি ফলের পরিমাণ যাহা তাহারা খায়। তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া সকল ঘটনা বলিল। ইহার পরও যখন মূসা (আ) তাহাদিগকে সেই শহরে প্রবেশ করিতে এবং তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আপনি এবং আপনার প্রভু তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, আমরা এইখানে বসিলাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
কাছীর—৩/৬২

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন বে, ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ একদা আমি দেখি যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) একটি বাঁশ মাপে। তবে উহা কত হাত তাহা আমার জানা ছিল না। অতঃপর তিনি উহার পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাত মাটিতে রাখেন। অবশেশে বলেন, আমালিকরা এতটা লম্বা ছিল।

এই বিষয়ে মুফাসসিরগণ ইইতে বহু ইসরাঈলী মওযূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উজ ইব্ন উনুক বিনতে আদম সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ গজ লম্বা ছিলেন এবং তাহার শরীরের প্রস্থ ছিন তিনশত গজ। এইসব হাস্যকর কথার কোন ভিত্তি নাই। এই সব রিওয়ায়াত বর্ণনা করাটা লজ্জার বিষয়।

কেননা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত ইইয়াছে মে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ তা‘আলা আদম (আ)-কে বাট হাত লম্বা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই হইতে মানুষের দৈর্ঘ্য লোপ পাইতে পাইতে এই পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

ইসরাঈলী রিওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত উজ় ইব্ন উনুক বিনতে আদম কাফির এবং জারজ ছিল। সে নূহ (আ)-এর কিশতিতে উঠিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল। সেই তুফানের পানি তাহার হাঁটু পর্ষন্ত হইয়াছিল। অবশ্য এই সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

কেননা আল্পাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর ঘটনা প্রসজ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি পৃথিবীর কাফিরদের সশ্পর্কে আল্মাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন : ‘হে প্রতিপালক! ভৃপৃষ্টে একজন কাফিরও যেন রক্ষা না পায়।’ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন.ঃ


অর্থাৎ আমি নূহকে এবং তাহার কিশতির আরোহীদিগকে রকষা কর্রিয়াছিলাম! অবশিষ্ট সকলকে আমি ডুবাইয়া দিয়াছিলাম।'

 পাইবে না।

স্বয় নুহ (जা)-এর পুত্র কাফির ছিন বলিয়া সেও রক্ষা পায় নাই। অথচ কাফির ও জারজ উজ ইব্ন উনুক কিভাবে রক্শা পাইন ? কেনইবা ঢাহাকে নূহ (জা) নৌকায় উঠিতে বলিবেন ? ইহ শরীীআত এবং যুক্তি কোনটায় খাটে না। উপরু্ু উজ ইব্ন উনুকের অহ্তিত্রের ব্যাপারে সন্দে রহিয়াহে। जল্ধাইই ভালো জানেন।

যযাহারা ভয় করিত্তেহিন তাহাদের মধ্যে দুইজন, याহাদ্রে প্রত জাল্মাহ ত'অালা অনুগহ কর্য়াছিলেন।'

অর্থাৎ বনী ইসরাদলরা যথন আান্লাহর আনুগত্য ও তাহার নবী মৃসা (অা)-এর অনুসরণ
 ঢাহাদিগকে বুঝাইচে লাগিলেন। সেই ব্যক্ত্দ্যের অন্তরে এই ভয় ছিল বে, না জানি উহাদের অবাধ্যতার কারণে আল্gাহর কোন শান্তি ও গ্যব আপতিত হয়।

কেহ কেহ ব্যক্তির অগাধ প্রভাব ও ইয়্যত ছিল। তাহাদের নাম হইল ইউশা ইব্ন নূন এবং কালিব ইব্ন ইউফনা। ইব্ন আব্বাস (রা), সুজাহিদ, ইকরিমা, আতীয়া, সুদ্দী, রবীআ ইব্ন আনাস (র) এবং পূর্ব ও পরের বহু মনীযী ইহা বলিয়াছেন।

তাহারা উভয়ে বনী ইসরাঈলগণকে বলিয়াছিলেন :


-‘তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাহাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে আর তোমরা বিশ্পাসী হইলে আল্লাহর উপর নির্ভর কর।’

অর্থাৎ यদি তোমরা আল্নাহ্র উপর ভরসা কর, তাঁহার আনুগত্য কর এবং यদি তাঁহার রাসূলের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদিগক্কে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করিবেন এবং স্বয়ং তিনি তোমাদিগকে শক্তি ও বিজয় দান করিবেন। তোমরা মাত্র প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত অগ্থসর হও এবং এই বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তি আমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

তখন বনী ইসরাঈলরা বলিল :

-তাহারা বলিল, হে মৃসা! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।

অর্থাৎ তাহারা জিহাদ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিল। আর তাহারা কৃত অঞ্গীকার ভন্গ করিল। উপরন্তু তাহারা জিহাদের ময়দান হইতে ভাগিয়া মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। হযরত মূসা (আ) ও হার্রন (অ) তাহাদিগকে অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল ইইল না। বরং তাহারা তাহাদের ইচ্মাকে আরও মযবূত ভাষায় পুনর্ব্যক করিল। তাহাদের এই আচরণ দেথিয়া ইউশা ইব্ন নূন এবং কালিব ইব্ন ইউফনা রাগে নিজেদের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং অনেক করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করার হুমকি দিল। এই ঘটনা হইতে মূসা (অ)-এর সন্গে বনী ইসরাঈলদের হঠকারিতার সূত্রপাত ঘটে।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের প্রারষ্大ে রাসূনুল্নাহ (সা) যখন আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার কাফিরদের বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা করার ইচ্মা করেন, যাহারা সংখ্যায় হাজারের মত ছিল, তখন সর্বপ্রথম আবূ বকর (রা) রাসূলুল্মাহ (সা)-এর ইচ্ছার সমর্থন করিয়া এক ভাষণ দেন। মুহাজিরদের আরো কয়েকজন ইহার সমর্থনে ভাষণ দেওয়ার পরেও. রাসূলুন্নাহ (সা)

সকनকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন : ᄃহ মুসলমানগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। মুহাজিরদের সকলের সমর্থন পাওয়ার পরও রাসূলুন্木াহ (সা) কর্ত্থক সকলের পরামর্শ আহান করার উদ্দশ্য ছিন আনসারদের মন-মানসিকত সস্পর্কে অবপত হওয়া। কেননা কাফির্ররা সংখ্যায় অধিক ছিন। তখন সা'দ ইবৃন মা'অাय (রা) বनিলেন ঃ হে আল্মাহরন রাসূল! মনে হয় আপনি আমাদের মনের ইচ্ম জানিতে চহিতেছেন। লেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, यদি আপনি আমাদিগকে সমুদ্রুর তীরে সারিবদ্ধ করিয়া উহাতে বাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন, তাহ ছইনেও আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে উহাতে বাঁপাইয়া পড়িব। একজন आনসারও আপনার নির্দ্শ অমান্য করিবে না। बামাদদর কাহারো কোন অজুহাত নাই, আাপনি আমাদিগকে শক্রুর মুকাবিলায় নিয়া চলুন। আমরা ট४র্ব্রের সল্গে শজ্রুর মুকাবিলায় স্থির থাকি
 আমাদের স্থিরতত ও দৃएত দেখিয়া সত্যিই আপনার হুদয়ে প্রশাত্তি জাসিবে। সাদ্দ (রা)-এর ভাষণ धनिয়া রাসূনूহ্মাহ (সা) অত্ত খুশি হন।

অন্য आর এ্রকট রিওয়ায়াতে ইবৃন মারদৃবিয়া (র)...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূনूল্নাহ (সা) বদর্রে যুদ্ধ করারার ব্যাপারটি স্থির করিয়া প্রথমে উমর (রা)-এর নিকট পরাম্শ চাহিলেন। অতঃপর জানসাররদর মতামত চাহিলে ঢাহাদের একজন অননসারদিগকে লক্ষ্য কর্রিয়া বলিলেন ঃ হে আনসারগণ! রাসৃমুল্লাহ (সা) এই ব্যাপারে আপনাদের মনোভাব সশ্পর্কে অনগত হইতে চাহেন। তাহারা সকনে সমস্বরে বলিন, জামরা বনী ইস্রাঋনদদরর মত নহি বে, এই কথা বলিব, তুমি ও তোমার পতিপানক যাও এবং यूদ্ধ কর, आমরা ঐইখানেই বসিয়া থাকিব। লেই সত্তার শপথ! যিনি জপনাকে সত্সসহ প্রেরণ করিয়াছেন, यদি আপনি আমাদিগকে একে একে গডীর কূপে đাঁপাইয়া পড়িতে বলেন, তভুও আমরা আপनার নির্দেশ মান্য করিব।

ইমাম জাহমদ (র), নাসাদ ও ইব্ন হিপ্বান (র) হুাইদ-এর সনদে হযরত আনাস (রা) ইইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইব্ন মারদূবিয়া (র)......উত্বা ইব্ন উবায়দ সুলামী হইতে বর্ণাা.করেন বে, উতবা ইবৃন ঊবায়দ সুলামী বলেন ঃ রাসাসুন্মাহ (সা) তাহহার সাহাবীদিগকক উল্দশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা कি শক্রুদের মুকাবিলায় জিহাদ করিবে না ? সাহাবীণণ উওজরে বলিয়াছিলেন ঃ মৃসা (जা)-কে বনী ইসরাңলরা বলিয়াছিল, বে, ঢুমি ও ঢোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানুই বসিয়া থাকিব। আামরা ত্দ্রপ বলিব না; বাং আমাদের কথা হইল, আপনি ও
 (সা)-এর ঊপরোক্ত জিঅ্ঞাসার উতরে লেইদিন মিক্দাদ ইব্ন আমর কিন্দী (রা) এই কথ্া বनिয়াছিলেন।

ইমাম आহমদ (র)......তরিিক ইবনে শিহাব (র) হইঢে বর্ণনা করেন বে, তারিক ইবৃন শিহাব (র) বলেন ঃ বদরের দিন রাসৃনুল্बাহ (সা)-কে মিক্দাদ (রা) বলিয়াছ্ন ঃ হে আাল্লাহ্র রাসূল! মূসা (जা)-কে বনী ইসরাभনরা ভ্যেরপ বनিয়াছ্নি, তুমি ও তোমার প্রতিপানক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানে বসিয়া থাকিব, आমরা আপনাকে অমন কথা বনিব না; বরং
 কর্রিব। এই সূত্রে ইমাম আহহদ (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত কর্রিয়াছেন।

তরিক ইবৃন শিহাব হইতে অন্য সূख্রে ধারাবাহিকডাবে মুখারিক, ইসরাঈল ও আসওয়াদ ইব্ন আম্রে বর্ণনা করেন বে, তারিক ইব্ন শিহাব বলেন ঃ আবদ্দুন্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) মিক্দাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, জামিও यদি মিকদাদ্রর অনুক্রপ একটি অসীকার ব্যঙ্ত করার সুভ্যাগ পাইতাম, याহাতে আমি রাসূনূন্মাহ (সা)-এর নিকট সকল সাহাবী হইতে খ্রিয়পাত্র शইতাম! যখন রাসূনূন্মাহ (সা) মুশরিকদের বিক্রুদ্ধে সকনকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্রান জানান, তখন তিনি (মিকদাদ) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বনী ইসরাছলরা হযরত মূসা (অ)-কে নির্নজ্জের মত বেমন বলিয়াছিন, ঢুমি ও তোমার প্রতিপানক যাও এবং যুদ্ধ কর, आমরা এইখানেই বসিয়া थাকিব, आমরা তেমন বলিব না; বরংং আমাদhর কথা হইন, আমরা
 মাসউদ (রা) বলেন, আমি লক্য করিয়াছি, তাহার এই কথার ফলে খুশিতে রাসূলন্ন্লাহ (সা)-এর চেহারা উজ্জ্ ল ইইয়া উঠিয়া|্িন।

মূখারিকের সৃত্রে 'তাফসীর ও মাগাবী’ উভয় অধ্যা<়্ে ইমাম রুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াহ্নে।

आবদুন্নাহ্র সুত্রে ইমাম বৃখারী তাফनীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ বদরের দিন মিকদাদ (রা) বनिয়াছিলেন, ছে আল্লাহর রাসূল! বনী ইসরাঈলরা ভ্যেবে মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব, আমরা আপনাকে সেক্রেপ বলিব না; বরুং জামাদের কথা ইইন, জাপিি যুদ্ধে অशসর হউন, আমরা আপনার সল্পে


তারিক হইঢে ধারাবাহিকতাবে মুখারিক, সুফ্য়ান ও ওয়াকীর সূত্রে বুথাী বলেন : মিকদাদ (রা) রাসূলूল্gাহ (সা)-কে লক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন (পৃর্ব বর্ণনা)।

কাতদা হইতে খারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ, বিশর ও ইবৃন জারীর বর্ণনা করেন বে, কাতাদা বলেন ঃ আমরা জানিতে পার্রিয়াছি বে, রাসূলুন্মাহ (সা) যখন উমরা করিতে কুরবানীর

 आসওয়াদ (রা) বनिয়াছিলেন, आল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার সल্েে বনী ইসরাঋনদের মত ব্যবহার করিব না। তাহারা ঢাহাদের নবীকে বনিয়াছ্ছি, ঢুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এইখানইই বসিযা থাকিব। পক্ষান্তরে আমরা আপনার ও আপনার রবের সক্ে थাকিয়া প্রতিপক্ষে মুকাবিলায় সমানভাবে যুদ্ধ করিব। মিক্দাদের এই ভাষণ అনিয়া অन্যান্য সাহাবীগণ রামূনুল্gাহ (সা)-এর নিকট এই মর্মে বায়অাত গ্,হণ করিচে ఆকু করেন।

উল্লেখ্য বে, উপরোক র্রিওয়ায়াত দ্যারা প্রমাণিত হয় বে, মিকদাদ (রা) এই কথা হুদায়বিয়ায় বলিয়াহিলেন। তবে অন্যান্য রিওয়ায়াতে বদরের দিনের কथা উল্লেখ থাকার কারণে প্রমাণিত হয় বে, বদরের দিনও তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পর আল্মাহ ত'অানা বলেন :

जর্থাৎ বনী ইসরাঋননা মৃসা (অা)-এর কথার जবাধ্যण করিলে তিনি তাহার উभতের উপর
 -‘‘ে রাব্সুন आলামীন! আমার ও আমার ভাই ব্যতীত অপর কাহারো উপর আমার আধिभত্য নাই। जতএব সততणाগী সশ্প্রদাশ্যের মধ্যে ফহ্য়সাना করিয়া দিন।

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে আওফী বনেন ঃ ज़্থাৎ আমাদের ও উহাদের ব্যাপারে বিচার অনুঠ্ঠান করুন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আনী ইবনে জাবূ তানহাও এই অর্থ বলিয়াছেন।

যাহহাক ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমাদের ও তাহদের মাঝ্ে ফ্য়সাना করিয়া দিন এবং আমাদের ও তাহাদের মাব্েের ব্যাপারটা পরিষ্কা কর্য়য়া কেনুন।

কেহ বলেন : আামাদিগকে এবং তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলুন। যथা কোন কবি বলিয়াছেন :
يـار ب فـافرق بـينـِ وبينـه - اشد مـا فرقت بـين اثـنـين

হে প্রভু! তাহার ও আমার ভিতর এমন বিচ্ম্নিত সৃষ্টি কর যাহা দুইজনের বিচ্ম্নিতার ক্কেত্রে সর্বাধিক কঠ্ঠার হহয়া থাকে।

 উদরান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।' অর্থাৎ মূসা (অা) যখন বনী ইসরাभলগণকে জিহাদর জনা
 তাহািগকে প্রায় বनী কর্য়া রাথা হয় এবং চল্মিশ বৎসরের মধ্যে অন্য কোথাও বাহির হওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সেই উনুক্ত প্রান্তরে তাহারা উদ্জ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। সীমানা পার হইয়া বাহিন্র ইওয়া তাহাদ্রর জন্য নিবি্্দ ও অসাধ্য ছিন।
 তীश ময়দান জুড়িয়া কালো মেঘ্েের ছয়া, মান্না ও সানওয়ার অবতরণ, তাহাদের সওয়ারীতে করিয়া বহন করা নিজস্ব একটি পাথরચও হইতে পানি নিঃ্থৃত হওয়া ইত্যাদি । হযরত মৃসা (অ) তাহার লাfि দিয়া সেই পাথরের উপর আघাত করামাত্র পানির বারটি ধারা প্রবাহিত হয়। বনী ইসরাউলদের বারটি গোত্রের জন্য বারটি ধারার সৃষ্টি হয়। মৃসা ইবৃন ইমরান (অা)-এর হাতে লেখানে বহ মু'জিया প্রকশিত হয়। টক্ত তীহ ময়দান্ন তখন তওরাত নাযিল হয় এবং তখন হইচে তাহাদের উপর শরীী 'আতের বিধি-বিধান মানার নির্দেশ দেওয়া হয়। নেই সময়টাকে কিবতীদ্দর শাসনকান বनা इয়।

ইয়াবীদ ইব্ন হাক্রন (র) ........সাদদ ইব্ন যুবায়木 (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, সাঈদ




অস্গিচচচ্তে পদচারণা করিত। जতঃপর তীহ ময়দান মেষমানা দারা ছায়াময় করিয়া দেওয়া হইন এবং তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইন মান্না ও সালওয়া। ইহা পরীক্সমূনক বিভিন্ন বিষয়ের একাশ্ মাত্র। ইহর পর হযরত হাজন (অা) ইত্তিকাল করেন। ইহার মাত্র তিন বৎসর পর হযরত মূসা (অা)-ఆ ইন্তিকাল করেন। इযরত মূসা (অা)-এর মৃত্যুর পরর হয়ত ইউশা ইব্ন নূনকে নবী হিসাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এই সময়ের মধ্যে বনী ইসরাঈলের অন্নে লোক মারা যায়।

কেহ বলেন : হযরত ইউশা (অা) এবং কালিব ব্যতীত বনী ইস্রাঈলের আর কোন লোক বাঁচिয়া ছিন ना।

কেন এক মুফাসসির বলেন


याহा ইউক, এই দীর্ঘ চল্নিশ বৎসর অতিনাহিত হওয়ার পর ইউশা ইবনন নূন (অ) অবশিষ্ট
 দখলে आনার ইম্ম করেন এবং একদিন উহা অবরোধ করেন। এক ๒ক্রবার জসরেরে সময় তাহদদর বিজয় অত্যাসন্ন হইয়া আসিল। একদিকে সূর্य অন্তের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে जাহারা বিজয়ের দোর গোড়ায় জসিিয়া উপস্থিত হইন। তখনকার দিন্ন শনিবার যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিন। তাই ইউশা (অা) ভয় পাইতেছিলেন যে, সূর্যটা ডুবিয়া যায় কিনা। जার সৃর্य ডুবিয়া যাওয়া মানে নতুন দিনেে ঔকু হఆয়া। তখন ইউশা (অা) সূর্यকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমিও আল্লাহর निর্দেশে পরিচালিত জার জমিও তাই। অতঃপর বলেন, হে জল্gাহ! দিনের
 তিনি বায়ুুন মুকাদ্দাস জয় করিয়া নেন। তথন ইউশা ইব্ন নূন (অা)-কে আা্লাহ ত'অানা আদেশ করিলেন, তুমি বনী ইসরাঋনকে বनিয়া দাও, তাহারা ভ্যে মাথা অবনত অবস্থায়

 কत্রিয়া প্রবেশ করিল এবং মুথে বলিতেছিন ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় অতিবাহিত ছইয়াহে।

ইবุন आবূ হাত্মি (র) ......ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আলোচ্য আয়াতংশশর ব্যাখ্যায় ইব্ন जাব্বাস '(রা) বলেন ঃ তাহারা দীর্খ চল্লিশ বеসর উদ্জান্তের মত
 অনেক লোক মারা যায়। চল্নিশ বeসরের মেয়াদ অতিক্নান্ত হওয়ার পর ইউশা ইবৃন নূন নবুওয়াত্পাধ্ত হন এবং মূসা (আ)-এর স্থন্লাভিষিক্ত হন। তিনি বায়ুল মুকাদ্দাস জয় করেন। সেই দিনটি ছিন জুযু অার দিন। তিনি ইচ্ম কর্যিয়াছিলেন লেই দিনের মধ্যে বায়তুল মুকাদাস জয় করিরেন। কিন্ুু যুদ্ধ করিতে করিতে অকেবারে বিজয়ের মুহূর্তে সক্ষ্যা ঘনাইয়া আলে। তিনি শনিবার্রে আপমন অত্যাসন্ন দেখিয়া শংকিত হইয়া পড়েন। তখন তিনি সৃর্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুম্মিও আাল্gাহ্র নির্দ্রশ পরিচালিত আর আমিও জাল্পাহ্র নির্দেশে পরিচালিত (তাই স্থির্র হইয়া থাক)। অতঃপর সূর্य স্থিন হইয়া রহিন এবং শনিবার দিন প্রবেশের জাগ তাহারা বায়ুুল

মুকাদ্লাস বিজয় করে। তাহারা বায়তুন. মুকাদাসে এত পরিমাণ ধন-সশ্পদ প্রাষ্ট হইন যাহা তাহারা কোন দিন চোখে দেখে নাই। পরে উহা অগ্নিসিদ্ধ করার আয়োজন করা হয়, কিলু আधন জ্বালাইয়া দেওয়ার পর উহা স্পেশ্শ করিতেছিন না। তখন ইউশা (অা) বলেন, এই সস্পদ হইতে কোন না কোন কিছू চূরি গিয়াঢে। ফলে বনী ইসরাউলের বারাটি গোত্র ইইতে বারজন ডাকিয়া তাহার হাতে বায়অঅত করান হইন। কিদ্ু একজনের হাত তাহহার হাতের সঙ্গ লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের গোত্রে এই মান রহহ্য়াছে। অবশশবে মাল পাওয়া গেল। চूরি যাওয়া মানটি ছিন স্বর্ণ নির্মিত একটি গক্থর মাথা। যাহার চোখ দু’টি ছিল ইয়াকৃত খচিত
 জुनिয়া উঠिল এবং সবকিদ্ম গ্রাস করিল। ইহার সত্যত সশ্কক্কে সহীহ হাদীসের স্বীকৃতি রरহিয়াহে।
 অর্থাৎ বনী ইসরাদলের সেই দলটি চল্নিশ বеর্সর পর্যন্ত উদ্দ্ন্নাবে তীহ ময়দানে ঘুরিতে ফিরিরিতে থাকে। উক্ত ময়দান হইতে তাহাদের বাহির হওয়ার কোন অবকাশ ছিন না। ইবৃন জারীীর (র) আরও বলেন, মেয়াদ লেষ হওয়ার পর তাহারা মূসা (আা)-এর সচ্গে বাহির হইয়া আলে এবং মূসা (আ) जাহাদের সকলকে নিয়া বায়তুন মুকাদ্mাস দখল করেন।

আथমিক যুপের ইয়াহূদ জানিমদের মতৈকাই ইইন এই কথার দনীল। কেননা উজ ইবৃন উন্নুককে হয়রত মূসা (অা)-ই হত্যা কর্রিয়াছিলেন। यদি বনী ইসরাঋল্লদদর তীহ প্রাত্তরে বন্দী হওয়ার পৃর্বে তাহাকে হত্যা করা হইত, তাহা হইলে বনী ইসরাঈলের আমানিকাদ্র বিরুদ্ধে মূসা (অা)-এর নির্দেশে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করার কোন কারণই থাকিত না। ইহা দ্যারা পামণিত হয় বে, ইহ তীহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরবর্তী সমল্যের घট্ন।

ইয়াহूদী आলিমগণ এই ব্যাপারেও একমত বে, বালজাম ইব্ন বাউর আমালিকাদিগকক সাহাय্য করিয়াছিন এবং সে মূ-া (অা)-এর অমপল কামনা করিয়াছছি।। এইসব ঘটনা ঢীহ হইতে মুক্তিধাজির পরবর্তী সময়ের। কেননা ইহার পূর্বে তো আমালিকাদ্র মৃসা (অা)-এর ব্যাপারে কোন আশঙ্গ ছিন না। বায়তুল মুকাদ্দাস বে মূসা (আা)-ই জয় করেন ইহা হইল ইবৃন জারীরের সপক্ষের দনীন।

आবূ কুবাইর (র)......ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূসা (जা)-এর লাঠিটি দশহাত লম্যা ছিন এবং মৃসা (অা)-ও দশ হাত লম্বা ছিলেন। তিনি ভৃম্মি হইতে দশ হাত লাফাইয়া উঠঠয়া উজকে জাঘাত কর্রিয়াছিলেন যাহা উজের পায্যের গিরায় নাগিয়াছিন। লেই আযাতে সে মারা গিয়াছিন। এই উজের কংকাল দ্গারা নীল দরিয়ার উপর পূল নির্মাণ করা হইয়াছিন।

মুহাষ্গদ ইব্ন বাশশার (র)......নंওखা বাক্কাनী হইতে বর্ণনা করেন বে, নওফ বাক্কাनी
 তাহার লাঠিটিও ন্ধা ছিন দশ হাত। তিনি লাফাইয়া দশহাত উপরে উঠিয়া উজকে তাহার शাঁটুতে আघাত কর্রিয়াছিলেন। এই আघাতেই সে মৃত্ত্রে কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছ্নি। তাহার কংকাল দিয়া সাঁকেে তৈরি করা হইয়াছিন। উহার উপর দিয়া লোকজন পারাপার হইত।
 তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না í'

ইহাতে মূসা (আ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলা ইইয়াছে যে, তুমি সত্যত্যাগীদের জন্য আফসোস করিও না। কেননা তাহারা ইহারই উপযুক্ত।

এই घটনা দ্বারা ইয়াহূদীদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সন্গে তাহাদের বিরোধিতা ও অসদাচরণের বর্ণনা দেওয়া ইইয়াছে। তাহারা রাসূলের আনুগত্য মানিয়া জিহাদ করিতে অস্বীকার করিতেছিন। বে সম্মানিত রাসূলের সন্গে .স্বয়ং আল্মাহ তা‘আলা বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, সেই রাসূলের উপস্থিতিতেই তাঁহার অগীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ দিতেছিল না। অথচ তাহারা তাহাদের রাসূলকে সাহাय্য ও সহযোগিতা করার ওয়াদা করিয়াছিন। উপরন্তু তাহারা তাঁহার মু‘জিযা দেখিয়াছ এবং ফিরাউন্নের ধ্বংসলীলাও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, আল্নাহ ফিরাউনের ন্যায় প্রতাপশালী ও শক্তিধর বাদশাহকে তাহার সেনা-সামন্তসহ ডুবাইয়া মারিয়াছেন। অথচ তাহারা তো ফিরাউনের সেন্য সংখ্যার দশভগের একভাগও ছিল না। তথাপি তাহারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয় নাই এবং মিসরের দিকে ধাবিত হয় নাই। ফলে 'তাহারা সকলে আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হইল। তাহাদের ঈমানী দুর্বলতা মানব সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া গেল। ক্রমাबয়ে তাহাদের লাঞ্হননা গঞ্জনা বৃদ্ধি পাইল। তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করিলেও প্রকৃত অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। আল্মাহর করুণার দৃষ্টি হইতে তাহারা ক্রমানয়ে দৃরে সরিয়া গেল। তাহাদিগকে বানরে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত ইইয়া পরকালের স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হইল। পরিশেষে সকল প্রশংসা আল্মাহ্র জন্য, याँহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলাই হইল সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

 ع (rА)

 الظَّلِلِيْنَ

和 (r)

২৭. "অার ঢাহাদিগকে জাদমের দুই পুজ্রের সত্য ঘট্নাটি শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরানী কর্রিন, একজনেন কুরবানী কবূন হইন ও অপরটি কবূল হইন না। ঘিতীয়
 (কুরবানী) কবূন করেন।"
২৮. "ণুমি यদি जামাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াও, आমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াইব না, जামি কুল মাথলুকাতের প্রতিপানক জাল্লাহকে ভয় করি।"

২ও. "নিচ্চয়ই জামি চাই, ঢুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপের বোঝা সামাল দাও। जারপর জাহানাল্মে সহচর হও। ইহাই যানিমদ্র প্রতিফন।"
৩.. "অতঃপর ঢাহার প্ববৃত্তি তাহাক্ ভাত্হত্যার জন্য উদুদ্ধ কর্রিল। তাই সে তাহাকে হত্যা কর্রিল। ফলে সে ঋত্মিস্তদের্র অত্ত্ভুক্ত হইল।"
৩.. "তার্রপ্র জাল্লাহ একটি কাক পাঠাইলেন মাটি «ুঁড়িয়া র্রাত্লাশকে সমাহিত কর্রার পদ্ধতি দেখাইবার জন্য; সে বনিল, হায়! জামি জ্রাতৃলাশের সৎকার্রের ক্ষেত্রে কাকের চাইচেও অধম হইলাম! এইঅাবে সে অনুতাপ করিতে নাগিন।"
 বিব্রণ দিতে গিয়া কিভবে আদম (অা)-এর দুই পুळ্রে ম<্যু বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাহা বর্ণনা করেন। জমহ্রু উলামা বনেন, তাহাদের দুই সহোদর ভ্রাতার নাম ছিল হাবীল ও কাবীল।

 না। ফলে নিহত ভাই নিজ্জেকে বেহেশততর স্থায়ী বাসিন্দা বানাইয়া নেয়। পক্ষাত্তরে অপর তাই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করিয়া বিনা অপরাধ্ে তাহাক্ক হত্যা কর্যার কারণে তাহার উভয় জ্গতের সুখ-শান্তি বিনই হইয়া যায়। ফলে লে স্থায়ী ধ্পংলের মধ্যে নিক্ষিপ্ হয়। লেই কথাই आव्बाহ ত‘অানা বनিয়াছ্ন :

 চরিতার্থের কথা তুমি (নবী) তাহদিগকে যথাযথভাবে লোনাও।
"قْقَ - - -
 जবশাই সত্য কাহিনী।’
 বর্ণনা করিতেছ্ তিহাদ্দর সত্য খবর।’
 সশ্পর্কিত সত্য বাণী।

উল্লেখ্য বে, হাবীল ও কাবীল সশ্পর্কীয় घট্নাটি পৃর্ব ও পরের বহ ইয়াহৃদী আলিম হইনে বর্ণনা করা ইইয়াছে। এই घট্নাঢি সন্দেহতীত্যাবে সত্য।

স্যুরীয় বে, আদম (আ)-এর শরী'আতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সহোদর ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিন। जাদম (অা)-এর শ্র্রীর গর্ভে প্রত্যেকবার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান জন্ম্হণণ কর্রিত। এক গর্ভের মেয়ের সলে অন্য গর্ভের ছেলের বিবাহ হইত। হাবীলের যমজ বোন ছিন অসুদ্দীী এবং কাবীলের যমজ বোন ছিল সুন্দীী। তাই কাবীল ইচ্ম করিয়াছিল, সে তাহার যমজ সুদরী বোনকে বিবাহ করিবে। কিষ্ুু আদম (অা) ইश করিতে নিষেষ করিয়া বनिढেন, ঢোমরা প্রত্যেকে কুরবানী কর। याহার কুরবানী কবৃল হইবে, তাহার সন্ে সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হইবে । হাবীলের কুরবানী কবৃল হইন ও কাবীলের কুরবানী কবৃল হইন না। তাহার পর যাহা घটিয়াছিল তাহা কুরজানে বর্ণিত রহিয়াছে।

## মুফাসিসর্রদের প্রাসপ্কিক মতামত

 আবূ সালিহের সনদে সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ জননন সাহাবী হইঢে রিওয়ায়াত করা হইয়াছহ যে, হযরত আদম (আা)-এর প্রত্যেকবার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্ম নিত। তিনি এক গর্ভ্রে ছেলের সল্গে অন্য গর্ভের মেয়ের বিবাহ দিতেন। এইভাবে দুই গর্ভে দুইটি পুত্র সত্তান হয়। একজনের নাম হাবীল ও অनाজনের নাম কাবীল। কাবীল কৃঠিকাজ করিত এবং হাবীল পশ্তপালন করিত। ইহদের মষ্যে জ্রেষ্ঠ ছিল কাবীল। কাবীলের মমজ বোনটি ছিল হাবীলের
 কাবীল বাধা দিन। লে বলিল, এইটি आমার বোন। आমার যমজ বোন তোমার যমজ বোনের চেয়ে অনেক সুন্দরী। बতএব आমিই তাহার পাवि্ৰার্থী ₹ওয়ার অধিকারী। কিন্ু তাহার পিতা কাবীলের ইচ্ছায় বাধা দিয়া বनिলেন বে, তোমরা উভয়ে কুরবানী কর। যাহার কুরবানী কবৃল ইইবে, সে সুদ্রী কন্যার পাवিগহণ করিবে। ইহা বনিয়া আদম (অা) তাহাদর অগোচর মকার দিকে রওয়ানা হইয়া যান এই উল্দশ্যে ভে, তাহার অবর্ত্মান উহারা কি করে, তাহ দেথিবেন।

 মক্कায়; पুমি লেখানে চনিয়া যাও। সেই সময় আদম (অা) আকাশকে উল্দেশ্য করিয়া বলেন, पুমি আামার বিবাদমান দুই সত্তানকে আমানত হিসাবে সং্রক্ষণ কর। অাকাশ অস্বীকার করিন। পৃথিবীকে বলিলে পৃথিবীও অন্বীকৃতি জানাইল। পাহাড়কে বলিলেে পাহাড়ও অস্টীকৃতি জানাইন। जতঃপর কাবীনকে বলা হইলে সে সম্মত হইন এবং পিতকে বলিল, आমি আমানত রক্ণা করিব। আপনি ফির্রিয়া আসিয়া আমাদের লৌহর্দ্দপৃণ্ণ সশ্শক্ক দেখিয়া মুক্ধ হইয়া যাইবেন।

আদম (অা) চলিয়া যাওয়ার পর ঢাহারা উভ<্যে কুরবানীর জন্য প্রস্থুতি নিল। তখনও কাবীন গর্ব কর্রিয়া বনিত, আমিই এই বোন বিবাহ করার হকদ্দার। কেননা লে আমার যমজ বোন। দ্বিতীয়, আমি হাবীলের ঢেশ্রে বড় এবং পিতা আমাকেই ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন।

जতঃপর হাবীল মোটিতাজ একটি গক্ত কুর্যানী কর্রিল এবং কাবীল তাহার শয্য়ক্ষের্রেন একাংশ উৎসর্গ করিল। आসমান হইতে অগ্নি অবতরণ করিয়া হাবীলের কুরবানী গ্রাস করিয়া নিল এবং কাবীলের কুরবানী অখাহ হইন। ইহাতে কাবীল রাগান্বিত হইয়া হাবীলকে হত্যার

হুকি দিল। তখন হাবীল বলিল, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবৃল করিয়া থাকেন। ইবনে জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর এক পুত্র তাহার সদোহরা যমজ বোন বিবাহ করিতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করা হয় এবং তাহাকে তাহার পরবর্তী গর্ভের বোনকে বিবাহ করার আদেশ করা হয়। আদম (আ)-এর একেকবার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জনমপ্রহণ করিত। অবশ্য যাহাকে তাহার যমজ বোনকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হয়, তাহার যমজ বোনটি ছিল সুন্দরী এবং যে বোনটি বিবাহ করিতে বলা হয়, সেটট ছিল অসুন্দরী। তাই সুন্দরী বোনের যমজ ভাই বলে বে, আমি আমার যমজ বোনকে বিবাহ করিব। আমি তাহার পাণিগ্রহণের অধিকতর দাবিদার। আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। অতঃপর তাহাদের মধ্যকার বিবাদের অবসানকল্পে উভয়কে কুরবানী করিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু যে ভেড়া কুরবানী করে, তাহার কুরবানী কবূল হইল এবং যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎসর্গ করে, তাহার উৎসর্গ কবূল হয় নাই। ফলে যাহার উৎসর্গ কবূল হয় নাই, সে অন্য ভাইকে হত্যা করে। এই হাদীসটির সনদ খুব চমৎকার।

আবূ হাত্মি (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ذ
 প্তপালন করিত, সে একটি মোটাতাজা ডেড়া কুরবানী করে এবং বে কৃষিকাজ করিত সে মন্দ ধরনের কত্তুলি কৃষ্দ্রিব্য উৎসর্গ করে। কলে আল্নাহ তা‘আলা ডেড়া কুরবানী কবূন করেন। সেই ভেড়াটি তখন হইতে বেহেশ্তে প্রতিপালিত থাকে। ইব্রাহীম (আ) যখন কুরবানী করিয়াছিলেন, তখন বেহেশ্ত হইতে তাঁহাকে সেই ডেড়াটি আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা সৃত্রও অতি উত্তম।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর দুই পুত্রের এক পুত্রের কুরবানী কবৃল হয় এবং অন্য भুত্রেরটি কবূল হয় না। তাহাদের একজন কৃষিকাজ করিত এবং দ্বিতীয়জন পশুালন করিত। তাহাদের উভয়কে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইল। পশ্পালক একটি মোটাতাজা উত্তম পঙ কুরবানী করিল এবং কৃষক নিকৃষ্ট ধরনের কিছু ফসল উৎসর্গ করিল। অতঃপর আল্মাহ তা‘আলা প্পালকের উৎসর্গীকৃত পশ কবূল করেন এবং শষ্য উৎসর্গকারীর উৎসর্গ আল্নাহ উপেক্ষ করেন। আল্নাহ তাআলা কুরআনে এই ঘটনাই বলিয়াছেন। অবশ্য বে নিহত হইয়াছিল, সে হত্যাকারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এতদসত্ত্বেও সে আল্পাহৃর ভয়ে স্বীয় ভ্রাতা কাবীলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল এবং ভাইয়ের উপর হস্ত উত্তোলন করা হইতে বিরত ছিল।

ইসমাঈল ইব্ন রাফি মাদানী বলেন ঃ আদম (আ)-এর দুই পুত্রকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হয়। তাহাদের একজন পঙপালন করিত। সে তাহার পশুর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও হुষ্টপুষ্ট পসন্দনীয় পওটি কুরবানী করে এবং তাহার কুরবানী আল্লাহ তা‘আলা কবূল করেন। উক্ত কুরবানীকৃত পখটি জান্নাতে তুলিয়া রাখা হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আ) যখন কুরবানী করেন, তখন সেই পখটি আনিয়া দেওয়া হয়। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হহসায়ন ইইতে বর্ণনা করেন শে, মুহাম্মদ ইব্ন आলী ইব্ন হুসায়ন বলেন ঃ আদম (আ) হাবীল এবং কাবীলকে বলিলেন, আল্মাহ তাআলা তোমাদের উভয়কে কুরবানী করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তোমাদের যাহার কুরবানী কবূল হইবে, সে উহার পাণিগ্রহণের অধিকার লাভ করিবে। হাবীল বকরী পালন করিত। সে তাহার বকরী হইতে সবচেয়ে উত্তম বকরীটি কুরবানীর জন্য মনোনীত করে। কাবীল কৃষিকাজ করিত। সে তাহার শষ্য হইতে নিকৃষ্ট ধরনের কিছু শষ্য অত্যন্ত মনোকষ্টের সন্গে উৎসর্গ করার জন্য নির্বাচন করে। তাহাদের উভয়ের কুরবানীর বস্তু নিয়া আদম (আ) তাহাদের সহ পাহাড়ের উপর উঠেন এবং সেখানে উহা রাখিয়া বসিয়া থাকেন। তাহারা উভয়ে কুরবানী কবূল হওয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আল্মাহপাক আগুন প্রেরণ করেন এবং সেই আওुন আসিয়া হাবীলের কুরবানীর বস্তুর উপর ভর করে এবং উহা আকাশে ছুলিয়া নিয়া যায়। অথচ কাবীলের কুরবানীর বস্তু উপেক্ষিত হইয়া তথায় পড়িয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আদম (আ) কাবীলকে বলিতেন, তোমার কুরবানীর বন্তু উপেক্ষিত হইয়াছে, তোমার অমগল হউক। কাবীল তখ্খন বলিল, আপনি হাব়ীলকে ভালবাসেন বিধায় আপনি তাহার জন্য দু‘আ করিয়াছেন। তাই তাহার কুরবানী গৃহীত হইয়াছে এবং আমার কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছে। তখন কাবীল হাবীলকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, আমি তোকে হত্যা করিব। তোর জন্য আব্বা দু'আ করিয়াছেন, তাই ঢোর কুরবানী কবৃল হইয়াছে আর আমার কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছে।

কাবীল সেই হইতে হাবীলকে হত্যা করার সুযোগ সন্ধান করিতেছিল। একদা হাবীনের পশুপালনশেষে ঘরে ফিরিতে বিলম্ব হইল। তখন আদম (আ) কাবীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে কাবীল! তোমার ভাই কোথায়? কাবীল বলিল, সে তো বকরী চরাইতে গিয়াছিল। এখন আমি কি বলিব ? আদম (আ) বলিলেন, তোমরা অমঞ্গল হউক। যাও, এখনই তাহাকে খ্থ゙জ করিয়া নিয়া আস। তখন কাবীল মনে মনে বুদ্ধি আঁটিল যে, এই সুযোগে তাহাকে হত্যা করিব। তাই সে সজ্গে করিয়া ধারালো একটি চাকু নিল। পথে উভয়ের সাঞ্ষাত হয়। হাবীলকে দেখিয়াই কাবীল তাহাকে বলিল, তোমার কুরবানী কবূল হইয়াছিল আর আমরা কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছিল। ঢাই তোমাকে আমি হত্যা করিব। উত্তরে হাবীল বলিল, আমি উত্তম বস্তু কুরবানী করিয়াছিলাম বলিয়া আমার কুরবানী কবূল হইয়াছিল। অথচ তুমি নিকৃষ্ট বস্তু কুরবানীর জন্য निয়াছিলে। আল্লাহ পবিত্র ও উত্তম কুরবানী ব্যতীত কবূল করেন না। অবশ্যই আল্মাহ তাআলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। হাবীল ইহা বলাতে কাবীল অত্যত্ত রাগাম্বিত হইয়া তাহার ধারালো চাকুটি বাহির করিয়া হাবীনের শরীরে বসাইয়া দিল। তখন হাবীল কাবীলকে বলিল, হে কাবীল! তোমার অমগল হউক, তুমি তোমার এই জঘন্য হত্যার জন্য আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে ? তथাপি নিষ্ঠুর কাবীল তাহাকে হত্যা করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া উপর দিয়া ধূলামাটি রাখিয়া দিল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......আহলে কিতাবদের কোন এক আলিম হইতে বর্ণনা করেন : আদম (আ) তাঁহার পুত্র কাবীলকে হাবীলের যমজ বোন এবং হাবীলকে কাবীলের যমজ বোন বিবাহ করার আদেশ করিয়াছিলেন। হাবীল তাহার আদেশ মানিয়া নিল। কিন্তু কাবীল আদম
(অা)-এর আদেশ মানিতে অস্বীকৃতি জানাইন। অবশ্য হাবীলের যমজ বোনের চেয়ে কাবীলের যমজ বোন সুস্রী ছিন। তাই কাবীল তাহার যমজ বোনের প্রতি ছিল খুবই দুর্বল। এই আদেশ
 করিয়াছি। অতএব আমিই আমার যমজ বোনের পাণি গহহণের উপযুক্ত দাবিদার।

কোন কোন ইয়াহ্দী আলিম ইহও বলিয়াছেন বে, কাবীলের যমজ বোন অতি সুর্রী ছিি। বিধানমত কাবীলের অনা ভাইঢ্রের জন্য তাহাকে বিবাহ করা বৈধ। কিত্ুু কাবীল তাহার ক্পেপে কারণ তাহাকে নিজের জন্য কামনা করিয়াছিন। অান্gাহই ভালো জানেন়।

যাহ হউক, তাহার পিত তাহাকে বলিয়াছিল, হে বৎস! সে তোমার জন্য "ৈৈধ নয়। কিন্মু কাবীল তাহার পিতার কথা উপেশ্ন করিল। অতঃপর তাহার পিত তাহাদের উতয়ক্কে বনিল, তেমরা কুরবাनী কর। যাহার কুরবানী গৃহীত হইবে, লেই উক্ত বোনকে বিবাহ করিভে। কাবীন
 পঙ্পাল হইতে উও্অম দ্বষপুষ্ট একটি গরুু কুরানী করিল। কেহ বলেন, হাবিল একটি গাডী
 করিয়া নেয় এবং কাবীলের কুরবানীর বস্থু লেইভবেই থাকিয়া যায়। পৃর্ব যুগে কুরবানী কবূল इওয়া না इওয়ার এইটটই ছিল আলামত। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইহাদ্রে সম্পর্কে आওঝী (র)......ইব্ন অা্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ঃ তখনকার দিলে কোন গরীব-মিসকীন না थাকার কারণে কুরবানীর বস্থু কেলিয়া রাখা হইত এবং যাহার কুরবানী গৃহীত হইত, তাহার কুরানী আসমা হইইে আ৫ন আসিয়া গাস করিয়া নিত। আদম (অা)-এর পুর্র্য়র ব্যাপার্রে ইহ হ হহয়াছিন। তাহার এক পুত্র পশপালন করিত এবং जন্য পুত্র

 কুরবাनীর ব্হুর মাঝাখানে অবতরণ করে এবং বকরীীি খাইয়া কেনে ও শষ্যালি রাথিয়া যায়।
 বলিল, তুমি লোকজনের কাছে যাইবে এবং তাহাদিগকে তোমার কুরবানাী কবূল इওয়ার কথা
 তাই তোমাকে আমি হত্যা কর্যিয়া ফেলিব। তখন অন্য ভাই তাহাকে বলিল, আমার কি जপরাধ ? আল্লাহ তে মুত্তাকীদের কুরবানী কবূন করিয়া থাকেন । ইব্ন জার্রীর (র) ইशা বর্ণনা করিয়াহ্ন।

ইश দারা বুমা যায় বে, কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা কর্য়াছিন একমাত্র হাবীলের কুরবানী কবৃল হওয়ার কারণে, মহিলাघणिত কোন ব্যাপার্র নয়। পৃর্তেও এই কथার সমর্থন্ন রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছ্ । কুরজান দ্বারাও এই কथাই বুঝা যায়। বেমন :


অর্থাৎ 'यখন তাহার উভয় কুরবানী করিয়াছিন, তখন তাহাদের একজনের কুরবানী কবূল হইন এবং অন্যজনের কবূল হইল না। তাহাদের একজন বলিল, আমি তোমাকে হত্যা করিবই। অপরজন বলিল, আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।'

ইহার বাহ্যিক অর্থ দ্বারাও এই কথা বুঝায় যে, সে তাহার ভাইয়ের কুরবানী সফল হওয়ার কারণে রাগ ও হিংসাবশত তাহাকে হত্যা করিয়াছে, অন্য কোন কারণে নয়।

জমহ্রর আলিমদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ বে, হাবীল একটি বকরী কুরবানী করিয়াছিন এবং কাবীল খাদ্যশষ্য কুরবানী করিয়াছিল। হাবীলের কুরবানীর বকরী কবূল হইয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ হাবীলের কুরবানীর বস্তু ছিল ভেড়া যাহা পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আ) কুরবানী করিয়াছিলেন। তবে এই উভয় অভিমতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

মোট কথা কাবীলের কুরবানী কবূল হয় নাই। মুজাহিদসহ বিভিন্ন ইয়াহূদী বা কিতাবী আলিমদের মতামত দ্বারা উহা প্রমাণিত। অথচ ইব্ন জারীর মুজাহিদ হইতে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাবীলের কুরবানী কবূল হইয়াছিল। ইহা প্রসিদ্ধ বা জমহূরের মতের বিপরীত। আমাদের মনে হয়, বর্ণনাকারী মুজাহিদের কথা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। আল্মাহই ভাল জানেন।
 হাতিম (র)......ইব্ন মালিক আল-মুক্করী ওরফফে তামীম হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মালিক আল-মুকরী ওরফে তামীম বলেন, আমি আবূ দারদা (রা)-কে বলিতে তৃনিয়াছি, তিনি বলেন : ইয়াকীনের অবস্থায় আমার এক রাকাআতত নামায কবূল হওয়া আমার জন্য পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী সকল সস্পদের চেয়ে বহু প্রিয় ও কাজ্কিত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, Lَ


ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মাইমূন ইব্ন আবূ হামयা ইইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমৃন ইব্ন আবূ হামযা (র) বলেন : একদা আমি আবূ ওয়ায়লের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় আমাদের নিকট মুআযের শাগরিদগণণের মধ্য হইতে আবূ আকীক নামক এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহাকে শাকীক ইব্ন সালমা জিজ্ঞাসা করিল, ছে আবূ আকীক। আপনি মু'আय ইব্ন জাবাল (রা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীস আমাদিগকে বলুন। তিনি বলিলেন, 玄া, আমি তাঁাকে বলিতে গনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ লোকজন কিয়ামতের মাঠঠ একত্রে জমায়েত হইবে। তখন তাহাদিগকে কেহ ডাকিয়া বলিবেন, আল্লাহভীরুরা কোথায়? তখন আল্লাহভীরুুরা আল্লাহ্র ডানার নীচে দাঁড়াইয়া যাইবে। আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের হইতে কোন পর্দা করিবেন না। ইহা তনিয়া আবূ আকীক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুত্তাকী কাহারা 3 তিনি বলিলেন, যাহারা শিরক ও প্রতিমা পূজা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্মাহ্র ইবাদত করে। অতঃপর আল্লাহ্র ডানার নীচে দাঁড়ানো মুত্তাকীগণ বেহেশতের দিকে যাত্রা করিবে।

আল্মাহ তা'আলা অতঃপর বলেন :


जর্থাৎ ‘তাহার সেই নেককার ভাই, তাকওয়ার জন্য যাহার কুরবানী আল্লাহ কবৃন কব্রিয়াছিলেন, তাহাকে যখ্ তাহার ভাই বিনা অপরাধ্ হত্যার হ্মকি দিল, তখন বলিল, আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত বাড়াইনেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াইব না। তোমার নিকৃষ্ম বস্లুর কুরবানীীর মত আমার কুরানীও যদি গৃহীত़ না হইত, তবে তুমি ও আমি উভয়েই পাপিচ্ঠের দলে অন্ত্ত্র্ত হইতাম। অথচ আমি ঢে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

जর্থা তুমি যাহা ইচ্ম তাহা আমাকে করিতে পার। কিল্হু জামি সং্যম ও ৃ্ধ্ব ধারণ করিব। কারণ 'আমি জগতসমৃহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।'

আবদুন্নাহ ইব্ন आমর (রা) এই প্রসলে বলেন ঃ কাবীল অপেক্ষা হাবীল অধিক শক্তিশানী ছিলেন। তবুও বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শপপূর্বক কাবীলকে এই কথা বলেন।

কেননা সহীহৃহয়ে বর্ণিত হইয়াছে বে, রাস্লূন্木াহ (সা) বলেন ঃ यদি দুইজন মুসলমান একে जপরকে হত্যা করার জন্য তরবারি নিয়া উদ্যত হয়, তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উত্যেই জাহান্নামী হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আাল্মাহৃর রাসূল। হত্যাকারী না হয় অপরাধী, নিহত ব্যক্তির কি দোষ ? রাসূনুন্নাহ (সা) বলিলেন ঃ নিহত ব্যক্তিরও তাহার হত্যাকারীকে হত্যা করার ইচ্ম ছিন।

ইমাম जাহমদ (র)......বিশর ইব্ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করেন ব্ব, বিশর ইবุন সাঈদ বলেন ঃ বিদ্রাহীরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর বাসত্বন অবর্রোধ কর্য়াছিল, তথন সাদ্র ইবৃন আবূ ওয়াককাস (রা) বলিয়াছিনেন, রা|সূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছছেন ঃ অচিরেই দাপা-হাপামার সৃষ্টি হইবে। তখন দগায়মান ব্যক্তি অপেক্ষ উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হইবে, চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা দগায়মান ব্যক্তি উত্তম হইবে এবং দৌড়ােো ব্যক্তি অপেক্ম চলমান ব্যক্তি উজ্তম হইবে। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্木াহ (সা)-কে জিঞ্sাসা করেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ কর্য়া আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়, তখন জামি কি করিব? তিনি বনিলেন, তখন ঢুমি আদম (আ)-এর পুত্রের ভৃমিকা গহণ করিবে।

কুতায়বা ইব্ন সাঈদের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হাদীসটিকে
 মাসঊদ, আবূ ওয়াকিদ, जাবূ মূসা ও খুরশাহ (রা) প্রমুখ ইইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কেহ ইহ লাইস ইব্ন সাদের সনদেও রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হাফি্য ইব্ন आসাকির (র) বলেন : ব্বে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, जাহার নাম হইল হুায়ন জান-জাশাজাদ।

আবূ দাউদ (র)......সাদ ইবৃন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাদ ইবৃন जাবূ ওয়াক্কাস (রা) উপরোল্ধিথিত হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ আমি রাসূলুন্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, হে আল্øাহুন রাসৃল! यদি আমি কাহাকেও আমার ঘরে ঢুকিয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত দেখি, তথন কি করিব ? রাসূলূন্মাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ তখন তুমি আদম (অা)-এর भুৰ্রের ভূমিকা অবলম্মন করিবে। ইহা বনিয়া তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর্রেন :

## 

اللَهَ رُبَا الْعَالَمِّنْ
অর্থাৎ আমাকে হত্তা করার জন্য पूমি হাত पুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি গাত তুলিব না, আমি তো রাা্সুল আলামীন আল্ধাহ্রে ভয় করি।

आইউব সাখতিয়ানী (রা) বনেন ঃ সর্বপ্রথম এই आয়াতটির উপর যিনি आমন কর্রিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হযরত উসমান (রা)। ইব্ন आবৃ शাত্মি (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......অাূূ যর (রা) ફইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছন বে, आবূ যর (রা) বলেন : একদা রাসূলুল্াহ (সা) গাধার উপর সওয়ার ছইয়া কোথাও চলিলেন এবং আমি তাহার পিছনে
 जভাব দেথ বে, জ্কুধার যন্ত্রণায় তাহারা বাড়ির বিছানা হইতে উঠঠয়া মসজিদেও না आসিতে भারে, তখন ঢুম্মি কি করিরে ? जাবূ যর (র্া) বলিলেন, ইহার সমাধান সষ্ণক্ধে জাল্লাহ ও তাহার
 সংযত থাকিবে। অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) বলিলেন, হে जাবূ যর! ঢুমি যদি দেখ, মহামারীর প্রকোপ ঘরে ঘরে কবরের চিছ্, তখন ঢুমি কি করিবে ? জামি বলিলাম, जাল্ধাহ ও তাহার র্রাসৃনই ভাল জানেন। রাञূনুল্লাহ (সা) বনিলেন, তখন সবর করিবে। ইহার পর আবার তিনি বनिলেন, হে আবূ যর! ঢুমি যদি দেখ, মানুষ্রে মধ্যে পরুপ্পরে হানাহানি ও খুনাখুনি ঔরু হইয়া
 आল্gাহ ও তাহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূমूল্মাহ (রা) উত্তরে বলিলেন, তখন ঢুমি ঘরের দরজজ বক্ধ করিয়া উহার মধ্যে বসিয়া থাকিবে। ইহা ๕नিয়া आমি বলিनाম, जামি यদি উহাতে
 চनिয়া যাইবে এবং তাহাদর নিকট অবস্शান করিরে। তিনি বनিলেন, আমি যদি অম্র ধারণ করি তবে ? রাসুনুল্बाহ (সা) বলিলেন, তবে তুমি যাহাদের পক্ষ অत্র ধারণ করিবে, তাহদদর দলের
 তুম্মি তোমার মুখের উপর কাপড় ঢাকিয়া দিবে। যাহাতে সে তোমার ও. ঢাহার পাপওলি একাই निয়া যায়।

আবদদ্লাহ ইবุন সামিত (রা) হইতে জাূ ইমরানেন সূত্রে আহলে সুনান এবং মুসনিমও ইহা

 জনাयায় উপস্থিত ছিনাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলিতে খনিয়াছি বে, তিনি বলেন, আমি এই इযयाয়ফার নিকট ৫निয়াছি বে, তিনি লোকদিগকে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর হাদীস বলার সময় বनिয়াছেন ঃ তোমরা যদি পরর্পরে হানাহানি কর, তবে আমি আমার সবচেয়ে দূর্রের বাড়িতে চলিয়া যাইব। यদি সেখানেও যাইয়া আমাকে কেহ হত্যা করিতে উদ্যত হয়, তবে আমি

কাशীর-৩/৬8

তাহাকে বলিব, ঢুমি ঢোমার এবং আমার পাপরাশি নিজের কঁণে তুলিয়া নাও। আমি আদম (जা)-এর দুই পুত্রের মধ্যে যিনি উত্অম, তাহার মত হইয়া যাইব।

ইহার পর বলা इইয়াহ্: :

الظُّالمِّن
जর্থাৎ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহ্ন কর এবং অপ্নিবাগী হও, ইহাই অামি চাহি এবং ইহাই यানিমদ্দে কর্মফন।'

 পাপ র্রুমি বহন কর এবং ইহাই আমি কামনা করি। ইব্ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছছন।
'আমার পাপ এবং অামাকে হত্যা করার সমুদয় পাপ নিয়া তুমি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হও’'-মুহাজিদ (র) হইতে উহার এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

তবে মুজাহিদের এই অর্থের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেেের অবকাশ রহহ়াহে। কেননা ইহার বিপরীতত মুজাহিদ (র) হইতে একাধারে মানসুর ও সুফিয়ান সাওজীর সনদ্দ বর্ণিত হইয়াছে বে,



অन্য সৃত্রে মুজাহিদ (র) হইতে অকাধার্ ইব্ন নাজীহ ও শিবন-এর রিওয়ায়াতে আসিয়াহে
 হত্যা করার কঠিন পাপের ‘বোयা ঢুমি বহন কর।'

অনেরেই উক্ক অর্থ্রে সমর্থনে এই হাদীসটি উথাপন কর্রিয়াহেন শে, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ নিজের কাষ্ে বহন করে।' তবে এই হাদীসটির কোন ভিত্তি নাই। যদিও হাফিয অাব বক্র বায়্যার্রের সূত্রে পায় এই ধরন্রে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আমর ইব্ন जালী (র)......হযরত आয়েশা (রা) হইতে বর্ণা করেন বে, আढ়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল্ন্নাহ (সা) বলিয়াছছন, নিনপরাখী নিহত ব্যক্তির সকন পাপ হত্যার সাথে সাথে মিটিয়া যায়।

এই হাদীসणির অর্থ এবং উপর্রের হাদীলের অর্ধ এক নয়; জার হাদীসাটি ততটা বিও্দ্দ নয়। অবশ্য যদি বিষ্দ্ধ হয় তবে ইহার অর্থ দাড়াইবে ভে, আল্লাহ ত'অালা নিহত ব্যক্তির সমম্ত পাপ হত্যাজনিত কষ্টেন কারণে ক্ষমা কর্রিয়া দেন।

ইহার অর্থ এই হইতে পার্রে না বে, নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ হত্যাকারীর মাথ্যায় চাপিবে। মাত্র কয়েক ব্যক্তি ছাড়া এই কथা আর কেহ বলেন নাই।

তবে কथা थাকে বে, কিয়ামতের দিন কতক নিহত ব্যক্তি তাহাদের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া হত্যার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে পুণ্য আদায় করিবে। যদি হতাকাকারীর পুণ্য নিহত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচারের পরিমাণ হইতে কম হহ, তরে নিহত ব্যক্তি তাহার পাপ হত্যাকার্রীর घাড়ে চাাইয়া দিবে। ইহা দ্যারা বুবা যায় বে, কোন কোন কেশ্রে নিহত ব্যক্তির পাপ হইতে

হত্যাকারীর কাঁধে কিছू কিছू যাইবে। কেননা অত্যাচার্রে বদলা নেওয়ার কথা হাদীস দারা প্রমাণিত। হাদীসস ইহাও আাসিয়াছে বে, 'অত্যাচার করা পাপ। जহার মধ্যে সবচেট্যে জযন্য হইন হত্যা করা।’ আা্gাহ ত'‘ানাই তান জানেন।

ইব্ন জারীর (র) বনেন ঃ ইহার সঠিক जর্ণ হইল, আমি কামনা করি ঢুমি ঢোমার নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ বহন কর। অর্থাৎ তোমার অন্যান্য পাপ্র সঙ্গ এই পাপ্ট যুক্ত হউক। কথনো ইহার অর্থ এই নয় ভে, আমার সমুদয় পাপ তোমার घাড় ঢাপিয়া বमুক। কেননা आब्gाइ পাক আমাদিগক্ক বলিয়াছেন, ‘্রত্যেক আমলকারীকে তাহার নিজ নিজ আমলের প্রতিফল দান করা হইবে। তাই কখলো এই ক্থা বলা যায় না বে, নিহত ব্যক্তির সারা জীবন্নে সকল পাপ হত্যাকারীর কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

এখন কথা হইল বে, হাবীল তাহার ভাইকে এই কথা কেন বলিয়াছিলেন।
হাবীল তাহার ভাইকে এই কথা বनিয়া উপদ্দশ দেন এবং তীতি‘্রদর্শন করেন ভে, লে যেন এই মহাপাপ ইইতে বিরতত থাকে। নতুবা সে পাপী হইয়া জাহান্নামের অধিবাসী ইইবে। কারণ লে তেে তহার মুকাবিলা করিতেছে না। সুতরাং সকল পাপ তাহারই কঁধে চাপিবে।
 'ণুমি আমার ও তোমার পাপপর जার বহন কর।’

অर्थाৎ ডুমি জাহন্নামীদের অন্ত্ভুক্ত হও এবং ইহ হইন যানিমদদর কর্মফ্ন।
 ইহাতে সে ভয় পায় নাই এবং হত্যা করা হইতে নিরু হয় নাই।

जতঃপর আা্মাহ ত'জালা বলিয়াছেন :


অতঃপর তাহার মন ভ্রাতৃহত্যায় তহাকে উত্তেজিত করিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সে ক্ঘিষ্যদ্দের অন্তর্ভুক্ত হইন।
 ঊদूদ্ধ করিয়াহ্র।

মুহাম্ ইব্ন জাनী ইব̣ন হুসায়ন বলেন ঃ সে তাহাকে চাকুর আঘাতে হ্তা কর্রিয়াছিন।
জনৈক সাহাবী ইইতে জাদ্দুল্木াহ ইবৃন মুররা এবং ইবৃন আব্dাস (রা) হইতে আবূ সালিহ ও আবূ মালিক প্রমুখ্র সূত্রে সুদ্দী (র) বলেন ঃ কাবীল তাহার ভাই হাবীনকে হত্া করার জন্য সুয্যাগ গুঁজিতেছিন। একদিন হাবীল পাহাড়েন উপর পশ চরাইতে চরাইতে ঘুমাইয়া পড়়ন। ইতিমধ্যে কাবীল জ্পাসিয়া ঢাহাকে মুমন্ত দেথ্য়া একটা পাথর উঠাইয়া তাহার মাথায় নিক্ষেপ করে এবং তе্কণাৎ তিনি সেই স্থান মারা যান। তাহাকে অভাবে মৃত রাথিয়া কাবীল সেখানে ইইচে পালাইয়া যায়। ইবৃন জারীীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন ইয়াহূhী आািিম বলিয়াছেন : তাহাকে পঙ্র মত গলা কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছিন অথবা ঢাহর গলা কাঢ্য়া শরীর হইতে আলাদা করিয়া ফেন্ন হইয়াছিন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ যখন সে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে তাহার গলা মোচড়াইতেছিল। ইতিমধ্যে ইবলিস আiসিয়া একটি পশ্টরিয়া আনিয়া একটি পাথরের উপর উহার মাথা রাখিয়া অপর একটি পাথর দিয়া আঘাত করিয়া পশ্টিকে মারিয়া ফেলে। আদম (আ)-এর পুত্র এই কর্ম দেখিয়া তাহার ভাইকেও সেইরৃপে হত্যা করে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্নাহ ইব্ন ওয়াহাব (র)......याয়দ ইব্ন আসলাম ইইতে বর্ণনা করেন বে, যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ সে তাহাকে হত্যা করার জন্য মাথায় আঘাত করে, গালে থাহ্পড় মারে ও ঘুষি মারিতে থাকে। আসলে কিভাবে হত্যা করিতে হয় তাহা কাবীলের জাননা ছিল না। ইতিমধ্যে ইবলিস আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহাকে হত্যা করিতে চাও ? সে বলিল, হ্যাঁ, আমি ইহাকে হত্যা করিতে চাই। ইবলিস বলিল, তাহা হইলে একটি পাথর উঠাইয়া উহার মাথায় আঘাত কর। অতঃপর সে একটা পাথর উঠাইয়া তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করিলে তাহার মাথা থেতলাইয়া যায়। ইহা সংঘটিত হওয়ার পরই ইবলিস হাওয়া (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, হে হাওয়া! কাবীল হাবীলকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। সে ইবলিসকে বলিল, হত্যা আবার কি ? ইবলিস বলিল, সে আর খাইতে পারিবে না, পান করিতে পারিবে না এবং নড়াচড়া করিতে পারিবে না। হাওয়া (আ) বলিলেন, ইহাকে তো মৃত্যু বলে। ইবলিস বলিল, য্যাঁ, সে মারা গিয়াছে। ইহা ওনিয়া হাওয়া (আ) কান্নায় ভাগিয়া পড়েন। ইতিমধ্যে হযরত আদম (আ) আসিয়া পড়েন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি ইইয়াছে তোমার ? কিন্তু তিনি শোক-ব্যথায় কোন কথা বनিতে পরিতেছিলেন না। হযরত আদম (আ) আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথা না বলার পর তাহাকে ক্রদ্ধস্বরে বলিলেন, আচ্ছ, তুমি তোমার মেয়েদিগকে নিয়া কাঁদিতে থাক। আমি আমার ছেলেদেরসহ ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 জগতে সে ক্ত্ত্প্ত্ত হইল।’ অর্থাৎ নিজ্রের যমজ ‘বোন বিবাহ করিতে না পারার ক্তত হইতে ইহা অধিক ও অনন্তকালের জন্য ক্ষতি।

ইমাম আহমদ (র).......আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণন়া করেন বে, আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না। বে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে হত্যা করে, ঢাহার খুনের পাপ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তায়। কেননা সে পৃথিবীতে প্রথম অন্যায়ভাবে হত্যার সূত্রপাত করিয়াছে। আবূ দাউদ সহ আমাশের সূত্রে একটি দল এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).....ইব্ন জুরাইজ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জুরাইজ বলেন ঃ যুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, উক্ত হত্যাকারীর একটি পা অন্য পায়ের গোছার মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া তাহার মুখ সূর্যের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। সূর্যের গতির সাথে সেও ঘুরিতে থাকে এবং শীতকালে বরফের গর্তে এবং গ্রীষকালে আগুনের গর্তে রাখিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

ইব্ন জুরাইজ বলেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলিয়াছেন ঃ আদম (আ)-এর হন্তা পুত্র প্রত্যেক হত্যাকারীর হত্যার পাদের একটা নির্দিষ্ট অংশ অবশ্য পাইবে এবং তাহাদের আযাবের একাংশও সে ভোগ করিবে।

বলিতে লাগিল, হায়! এই কাকটির মত কাজ করার বুদ্ধিও আমার হইল না! অতঃপর সে কাকের কাছে শিথিয়া তাহার ভাই<্যের শবদেহ অনুสুপভভবে কবর্থ কর্যিয়া রাখিল।

नाইস ইবุন আবূ আनীম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, সে তাহার ভাইয়ের শবদেহ কোলে নিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত বসিয়া ছিন। কেননা মাটি খনন কর্রিয়া শবদেহ কবরর্থ কর্যার ক্ৌশশন তাহার জানা ছিন না। जতঃপর যখন একটি মৃত কাককে একটি জীবিত কাক কর্তৃক সমাধিস্থ হইতে দেথিল, তখন সে বলিয়া উঠিন, হায়! আমি কি এই কাকের মতও ইইতে পারিলাম না, यাহাতে আমার ভ্রাতার শববhহ সমাহিত করিতে পারি ? ততঃপর সে অনুতণ হইল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতীয়া আওফী (র) বলেন \& সে তাহার ভাইকে হত্যা করায় তীষণভাবে মর্মাহত হয়।
 শবদেহ ফেনিবে এবং লেখানে গিয়া উহারা শবদেহ ভক্巾ণ করিবে। ইব্ন জারীীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াহেন।

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সশ্পর্কীয় কোন বিজ্ঞ আলিম হইতে মুহাম্ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর প্রথম নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারীর হাত হইতে তাহার শবদেহ মাচিতে পড়িয়া যায় এই ভাবনায় বে, কিভবে ইহাকে গোপন করা যায় ? প্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সত্তান এবং প্রথম নিহতও আদম (আ)-এর এক সন্তান।

ইবุন জারীর (র) বলেন ঃ তাওরাত जনুহারীদের ধারণা বে, কাবীল যখন তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ পাক ডাকিয়া বলেন, হে কাবীল ঃ তোমার ভাই হাবীল কোথায় ? কাবীল উত্তরে বলে, আমি কি জানি ? আমি কি তাহার পাহারাদার নাকি ? তথन আল্লাহ পাক বলেন, তোমার ভাইফ্যের রক্ত আমাকে পৃথিবী হইতে ডাকিতেছে। বে যমীনের মুখ খুলিয়া দিয়া ঢুমি তোমার নিপ্পাণ ভাইয়ের রক্ত তহার মুখে ঢালিয়াছ, লেইই যমীন তোমাকে অভিশাপ দিত্তেছে। তুমি লেই যমীনে চাবাবাদ করিলে উহাতে আার ফসল পাইবে না, বে পর্যন্ত নा তूমি অনুতঞ্ঠ হইবে।
 ঘ্যারা অাল্gাई ত'অালা তাহার ফত্ঞিস্ত হওয়ার পর প্রকাশ্য অনুতাপ থকাশের কথা বলিয়াছেন।

এই কथার উপর সকল মুফাসসির একমত বে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই হযরত আদম (অা)-এর ঔরসজাত সত্তান ছিল। যथা হাদীলে উল্নেথিত হইয়াছে বে, পৃথিবীর মধ্যে যত হত্যাকাঔ ঘট্টি, উহার পাপ্রে একাংশ হয়তত আদম (আা)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারণ সেই প্রথম হত্যা পদ্জতি আবিকার করিয়াছে।

কিতু ইব্ন জারীীর (র) ...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন वে, হাসান বসরী (র)
 দুই পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই দুই পুত্র হইল বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি, আদম (অা)-এর ঔরসজাত সন্তান নয়। কেননা প্রথম কুরবানী তাহাদের হইতে আর্ঠ হইয়াছিন। আর পৃথিবীতে সর্বপ্থম বে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তিনি হইলেন আদম (অা)। তবে ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলত ও সন্দে রহহিয়াছে।

বলিতে লাগিল, হায়! এই কাকটির মত কাজ করার বুদ্ধিও আমার হইন না! অতঃপর সে কাকের কাছে শিখিয়া তাহার ভাইয়ের শবদেছ অন্নুপ্ভাবে কবরস্থ করিয়া রাখিল।

লাইস ইব্ন आবৃ আनীম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, সে তাহার ভাইয়ের শবদূश কোলে নিয়া একশত বৎসর পর্य্ত বসিয়া ছিন। কেনनা মাটি খনन করিয়া শবদেহ কবরস্থ করার ক্⿵েশল তাহার জনা ছিল না। অতঃপর যथন একটি মৃত কাককে একটি জীবিত কাক কর্ত্ণক সমাধিন্থ হইতে দেখিল, তখন লে বলিয়া উঠিন, হায়! আামি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলান না, याহাতে আমার ভ্রাতার শবদদ সমাহিত করিতে পারি ? অতঃপ্র সে অनুতণ্ত ইইল। ইবৃন জারীর ও ইব্ন আবূ হাত্ম ইহ বর্ণনা করিয়াছেন।

आতীয়া আওষী (র) বলেন ঃ সে তাহার ভাইকে হতা করায় जীষণভাবে মর্মাহত হয়। নিহতের শবদেহের आাশে পালে পা|ি ও জীবজজু আসিয়া জপেক্মা করিতে থাকে বে, কোথায় শবদেহ কেলিবে এবং লেখানে িিয়া উহারা শবদদহ তক্ষণ করিবে। ইব্ন জ্রারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রহ্থ সশ্পর্কীয় কেন বিজ্ঞ আলিম হইতে মুহাম্যদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর প্রথম নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারীর হাত হইতে তাহার শবদেহ মাত্তিতে পড়িয়া যায় এই ভাবনায় যে, কিভাবে ইহাকে গোপন করা যায় ? থ্রথম হত্তাকারী आদম (আ)-এর এক সন্তান এবং প্রথম নিহতও আদম (অা)-এর এক সন্তান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তাওরাত অনুুারীদের ধারণা বে, কাবীল ষখন তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করে, তখন জাল্মাহ পাক ডাকিয়া বলেন, হে কাবীল ঃ তোমার ভাই হাবীল কোথায় ? কাবীন উত্তরে বলে, আামি কি জানি ? আমি কি তাহার পাহারাদার নাকি ? তখन আল্লাহ পাক বনেন, তোমার ভাইল্যের রক্ত আমাকে পৃথিবী হইতে ডাকিতেছে। বে যAীনের মুখ খুলিয়া দিয়া তুমি তোমার নিম্প্রাণ ভাইর্যের রক্ত ঢাহার মুখে ঢালিয়াছ, লৌই যমীন তোমাক্কে जভিশাপ দিত্তে। তুমি লেই যমীনে চামাবাদ কর্রিলে উহাতে জার ফ্সল পাইবে না, বে পর্য্ত ना তুমি जনুতब্ঠ হইবে।
 দ্ঘারা আল্লাई তাজালা তাহার ক্ষত্ছিস্ঠ হওয়ার পর প্রকাশ্য অনুতপ প্রকাশের কথা বনিয়াছেন।

এই কথার উপর সকল মুফাসসির একমত বে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই হযরত आদম (অা)-এর ওরসজাত সন্তান ছিন। যथা হাদীল্সে উল্নেথিত হইয়াছে বে, পৃথিবীর মধ্যে যত হত্যাকাও ঘটিবে, উহার পাপের একাংশ হযরত অাদম (আ)-এর থ্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারুণ লেই প্রথম হত্যা পদ্জতি আবিক্ষা কর্রিয়াছে।

কিন্তু ইব্ন জারীর (র) ...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, হাসান বসরী (র)
 দুই পুত্রের কথা বबा হইয়াছে, এই দूই পুত্র হইন বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি, আদম (আ)-এর জরসজাত সत্তান নয়। কেননা প্রথম কুরবানী তাহাদের হইঢে আরুঞ হইয়াছিন। আর পৃথিবীত সর্বপ্রথম বে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কর্রে তিনি হইলেন আদম (অা)। তবে ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলত ও সন্দেহ রহিয়াছে।

আবদুর রাযযাক (র)...... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন মে, হাসান (র) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই ঘটনাটি বনী আদমের জন্য একটি দৃষ্ঠান্ত স্বক্নপ। তাহারা যেন ইহার ভালটি প্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।’

অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন মুবারক (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইহা বনী আদমের জন্য উপমা স্বর্রপ। তাহারা যেন ইহার ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।

বুকাইর ইব্ন আবদুল্নাহ মুযানীও ইহা মুরসাল সৃত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াত ইব্ন জারীরও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সালিম ইব্ন আবুল জা'আদ (র) বলেন : "আদমের পুত্র তাহার ভাইকে হত্যা করিলে আদম (আ) একশত বৎসর পর্যন্ত বিষন্নতা ও শোকে অভিভূত হইয়া থাকেন। দীর্ঘ একশত বৎসর ঢাঁহার মুখে কখনো হাসি ফোটে নাই। অতঃপর ফেরেশ্তারা আসিয়া তাহার মগল কামনা করিয়া তাঁার বিষন্ন মুখে হাসি ফোটান। ইহাও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন হুমাইদ (র)......আবূ ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা কৃর্রেন যে, আবূ ইসহাক হামদানী (র) বলেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিযাছেন, আদম (আ)-এর পুত্র তাহার ভাইকে হত্যা করিয়া ফেলিলে তিনি লোকে মূহ্যমান ইইয়া বলিতে থাকেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { تـغيرت البـلاد ومـن عليها + فــلون الارض مــنـير قَبـيـح } \\
& \text { تــنـيـر كل ذى لون وطـم + وقل بشـاشـة الوجه الــمليح }
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ 'শহর ও শহহরের সবকিছ্ বদলাইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর রংও বদলাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সব কিছুর রং ও স্বাদ বিদায় নিয়াছে এবং প্রত্যেক আকর্ষণীয় চেহারার লালিত্য হ্রাস পাইয়াছে!

আদম (আ)-এর শোকগ্গথার উত্তরে বলা হয় :

$$
\begin{aligned}
& \text { اخـا هـابيل قد قتلا جميــا + وصــار الحـى بـالميت الذيـ } \\
& \text { وجاء بشرة تــد كــان منـه + على خوف فجاء بـها يصبع }
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ 'হাবীলের ভাই সব কিছুকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, জীবিত ব্যক্তিকেও মৃতদের কাতারে ঠেলিয়া দিতেছে। সুসংবাদ আসিন, হত্যাকারী তাহার হত্যার দায়-দায়িত্ব নিজেই বহনন করিবে।

এই কথা স্পষ্ট যে, কাবীলকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিন।
মুজাহিদ ও ইব্ন छারীর (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তাহার এক পা অন্য পায়ের গোছার মধ্যে ঢুকাইয়া তাহাকে সূর্যমুখী করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে অবং সূর্যের সাথে সাথে সেও ঘুরিতে থাকে।

হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কতগুলি পাপের জন্য আল্লাহ পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারিত থাকে। তাহার মধ্যে বিশেষ

পাপ দুইটি হইল শাসনকর্তার বির্রাদ্ধাচরণ করা এবং রক্ত সম্পর্কীয় আ丬্মীয়ের মধ্যে বিচ্ছ্নিত


## (rr)


 O隹

 O.
৩২. "এই কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে লিখিত (বিধান) দিয়াছি যে, নিচয়ই যে ব্যক্তি কোন হত্যাকারী কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছাড়া কাহাকেও হত্যা করিবে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করিল। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ বাঁচাইল, সে যেন সকন মানুষকে বাঁচাইন। আর অবশ্যই তাহাদের নিকট আমার রাসূল দनীল-প্রমাণর্সহ আসিয়াছে। অতঃপর তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে নিচিচিত পাপাচারী।"
৩৩. "নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের বিব্রুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা বিপরীত দিকের একটি হাত ও একটি পা কাটা হইবে কিংবা দেশ হইতে নির্বাসন দেওয়া হইবে। ইহা তো তাহাদের পৃথ্বীর নাঞ্ন্ন। । আর পরকালে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।"
৩8. "কিন্তু যাহারা তোমাদের পাকড়াও-এর আগেই তওবা করিল, অনন্তর জানিয়া রাখ, নিষয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীন ও দয়াময়।"

তাফসীর ঃ আদম (আ)-এর পুত্র কর্তৃক তাহার ভাইকে অন্যায়ভাবে ও শক্রুতাবশত হত্যা করার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ত'আলা বলেন : বনী ইসরাঈলদিগকে জানাইয়া দিয়াছি এবং বিধান কর্রিয়াছি বে,


অর্থাৎ ‘বে ব্যক্তি কাহাকেও হত্যার কিসাস ব্যতীত অথবা দুনিয়ার ষ্ণংসাত্মক কার্য ঘটানো ব্যতীত বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে হত্যা করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করিল। কেননা আল্লাহর নিকট সমস্ত জীবিত মানুষ সমান। এই হিসাবে বে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে

হত্যা করাকে হারাম মনে করে ও উহা হইতে দূরে থাকে এব்ং যদি কোন লোকের প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।
 মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।’

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যেদিন বিদ্রোহীরা উসমান (রা)-এর বাসডবন অবরোধ করে, সেদিন আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, হে আমীরুল্ল মু’মিনীন! আমি আপনার পক্ষ হইয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের মুকাবিলায় লড়িতে আসিয়াছি। ইহা ঔনিয়া উসমান (রা) বলিলেন, হে আবূ হুরায়য়া! তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করিতে আসিয়াছ ? আমিও সমস্তের মধ্যে একজন। আমি বলিলাম, না। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমি যদি একজন লোককে হত্যা কর, তবে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করিলে। তাই যাও, ফিরিয়া যাও, আমি চাই তোমার মঙল হউক। আল্লাহ তোমাকে পাপকার্যে লিপ্ত না করুন। ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলাম।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম, এমন ব্যক্তিকে যদি কেহ হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকেই হত্যা করিল। মুজাহিদও অনুক্প বলিয়াছেন।

আওखী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই সম্পর্কে বলেন ঃ বে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহকেও হত্যা করিল, সে যেন বিশ্বমানবকে হত্যা করিল। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাহাকে হত্যা করা অবৈধ এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা অর্থ বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করা।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই নিহত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম মনে করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। একথা অবশ্য সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

আওফী ও ইকরিমা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নবী অথবা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে হত্যা করে, সে যেন মানবকুলকে হত্যা করিল। পক্ষান্তরে কোন নবী বা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর বাহুকে মযবূত করা যেন বিশ্ববাসীর জীবন রক্ষা করা। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে মুজাহিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি হত্যার কিসাস ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করে, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করিল এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে, সে জাহান্নামী হইবে। কেননা একজন লোককে হত্যা করা সমস্ত লোককে হত্যা করার শামিল।

আলোচ্য আয়াত প্রসন্গে মুজাহিদ (র) হইতেও ইব্ন জুরাইজ বর্ণনা করেন ঃ বে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করিল। ইহার শাস্তি স্বর্রপ আল্মাহ তাহাকে জাহান্নামে প্রেরণ করিবেন এবং তাহার উপর অব্যাহত থাকিবে আন্লাহর গযব, লা'নত ও ভীষণ আযাব।

কাছীর—৩/৬৫

আরও বলা হইয়াছে যে, সমস্ত মানুষকে হত্যা করিলে যে শাস্তি দেওয়া হইবে, একজন মানুষকে হত্যা করিলেও সেই শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন শ্যে মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : বে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিল, সে য়েন সমস্ত মানুমের প্রাণ রক্ষা করিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিল না, তাহার হইইতে সকলেই রক্ষা পাইয়া গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করিল। তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব। তাহা কোন ব্যক্তি বা দল যাহা দ্বারা সংঘটিত হউক না কেন। অতঃপর যদি নিহত় ব্যক্তির অভিভাবকরা হত্যাকারীকে ক্ষা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সমস্ত মানুষই ক্ষমা পাইয়া গেল। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) এক রিওয়ায়াতে বলিয়াছেন ঃ বে. ব্যক্তি পানিতে বা আগুনে পড়িয়া যাওয়া কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিল, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকেই রক্ষা করিল।

আলোচ্য আয়াত প্রসজ্গে কাতাদা ও হাসান (র) বলেন : যে ব্যক্তি হত্যার বদলা ব্যতীত অन্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিল, সে যেন সমস্ত মনুষকেই হত্যা করিল। অর্থাৎ ইহা দ্বারা মানুমের প্রতি মানুমের শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ হত্যা করা হইতে বিরত থাকা মহাপুণ্যের কাজ এবং হত্যা করা মহাপাপ।

ইব্ন মুবারক (র)......সুলায়মান ইব্ন आनী রাবয়ী ইইতে বর্ণনা করেন বে, সুলায়মান ইব্ন আলী রাবয়ী বলেন ঃ আমি এই আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম বে, বনী ইস্রাঈলের মত আমরাও কি এই আয়াতের লক্ষ্যের অন্তুর্ত ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বনী ইসরাঈলদের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্তের চেয়ে বেশি মূল্যবান নহে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ একজন মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান পাপ এবং একটি মানুষকে বাঁচানো সম়স্ত মানুষকে বাঁচানোর সমান সওয়াব।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা হযরত হামযা ইব্ন আবদুল যুত্তালিব (রা) রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ বলিয়া দিন যাহাতে আমার জীবন সুখের হয়। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, হে হামযা! মানুষের জীবন রক্ষা করা কি আপনি পসন্দ করেন, না হত্যা করা আপনি পসন্দ করেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, মানুষের জীবন রহ্ষা করা আমি পসন্দ করি। তখन রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, তাহা ইইলে আপনি এই কাজ করিতে থাকুন ।

আল্মাহ পাক বলেন : রাসূলগণ স্পষ্ট দনীল-প্রমার্ণ নিয়া আর্সিয়াছিল।'

‘কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমানংঘনকারী রহিয়া গেল।'

বেমন বনী কুরায়यা এবং বনী নাयীর গোত্রদ্বয় মদীনার পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদী বনী কায়নুকার আউস ও খায়রাজ শাখাদ্বয়ের সক্গে জাহিলী যুগে যুদ্ধ করিত এবং একে অপরের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করিত। আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে পরশ্পর যুদ্ধ-বিপ্পহ ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছিলেন। যথা সূরা বাকারায় বলা ইইয়াছে :
 اَتْرَرْتُمْ وآَنتُمْ تَشْهُهَوْنَ-




जর্থাৎ যথন তেমাদ্দে অগীকার নিয়াছিলাম বে, তোমরা পরশ্পরের রক্তপাত ঘটাইবে না এবং তোমাদের আপনজনকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্রর করিবে না। অতঃপ্র তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, অার এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। তেমরাই তাহারা, যাহারা একে অন্যকে হত্যা করিত্ছে এবং তোমাদের একদলকে তাহাদের গৃহ হইঢে বহৃষ্ৃত করিত্ছ। তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধ जন্যায়ভাবে সীমা নজ্জনপৃর্বক তাহাদের পৃষ্ঠপোষকত করিতেছ এবং তাহারা যথন বন্দীক্রপে তোমাদের নিকট ঊপস্থিত হয়, তथন তোমরা মুক্তিপণ লেন-দেন কর; অথচ তাহাদিগকে বহিষ্ষার করা তোমাদূর জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতবের কিছু অং্শ মান্য কর ও কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যাহারা এইর্木প করে, তাহাদের একমাত্র থ্রিফ্ল হইল পার্থিব জীবনে লাঞ্ন্না এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাষ্তির অক্কে নিক্কিধ হইবে। ঢাহারা যাহা করে, আল্লাহ সে সমক্ধে অনবহিত নহেন।’

অতঃপর জাল্gাহ তাঅালা বলেন :


जর্থাৎ যাহার আল্ধাহ ও তাহার রাসূলের বিকুদ্ধে যুফ্ধ করে এবং দুনিয়ায় অশাভ্তি সৃষ্টি করে, তাহাদ্রে শাস্তি হইন তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা শূনীবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক ইইতে তাহাদের হাত ও পা কাঢিয়া ফেলা ইইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ ইইতে নির্বাসিত করা ইইবে!
 করা, জনপথথ অ্রালের সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

 করা। অनাত্র जাল্লাহ ত'জালা বলিয়াছছন :


অর্থ্রৎ যদি কাহাকেঞ কোন কাজের দায়িত্ণীীল করা হয়, তবে লে অশাত্তি সৃষ্টি করে এবং শষ্যা ও মানব সস্পদ ধ্পংস করিয়া কেনে। অথচ जাল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পসন্দ করেন না।'

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ আয়াতটি মুশরিকদ্রে সম্ধে নাযিল হইয়াছে।
ইবุন জারীর (র)......ইকরিমা ও হাসান্ বসরী (র) হইতে বর্ণা করেন ভে, ঢাঁহারা উভর্যে বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি মুশরিকদের সষ্ধ্ধে নাযিল হইয়াছে। তা কোন মুররিক ইহা করার পর প্যোর হওয়ার পুর্বে যদি তওবা করে, তবে সে মুক্তি পাইবে। পদ্巾াত্তরে যদি কোন মুসনমান এমন ধরনের কাজ করিয়া পানাইয়া কাফ্রিরের কাছে আশ্রয় নেয়, ত্বুও তাহাকে ইহার শাশ্তি অ্রণণ করিতে ইইবে। কোনমতেই তাহার পরিত্রাণ নাই।

ইবৃন আাব্মাস (রা) হইতে ইকরিমার সূত্ত আবূ দাউদ এবং নাসাঈও বর্ণা করিয়াছূন বে, এই আয়াতটি মুশরিকদ্দে সম্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই यদি কোন মুশরিক ইহা করার পর વ্পেণ্তার হఆয়ার পৃর্বে তওবা করে, তবুও তাহাকে ঊপর্রাক্ত অপরাধের শাশ্তি ভোগ করিতে হইবে।
 করিয়াছেন বে, আহলে কিতাবদের কোন দলের সক্গে রাসূনুল্লাহ (সা)-এর সশ্পাদিত চুত্তি তাহারা ভभ করিলে তাহাদিপকে তিনি হত্যা করিরে পার্রে, নতুবা! বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া <্েনলিতে পার্নে। ইব্ন জারীর (র) ইহ বর্ণনা করিয়াছেন।

মানসুর (র)......সাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে যুসঅাব ইবৃন সাদ (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি হাহ্ররীয়াদের সষ্ধে নাযিল হইয়াছে। ইব̣ন মারদুবিয়া (র) ইशা বর্ণনা করিয়াছেন।

সঠিক কथা হইন বে, এই আায়াত মুশরিক ও মুসলিম নির্বিশলে সকলের জন্য সমান। যে কেহ এই সব করিবে, তাহার উপরই এই শাশ্তি প্রবোজ্য ইইবে।
 जাবূ কিলাবার সনদ̆ সহীছ্বয়ে বর্ণিত ছইয়াছে বে, বনী উক্লের কিছু লোক রাস্লূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে এবং ইসলামের বায় অাত প্রহণ করে। কিন্gু মদীলার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্রে প্রতিকৃল হইয়া দাঁ়ায়। ফালে তাহাদের পেট মোটা হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা রাসূনুল্জাহ (সা)-এর নিকট গিয়া অভিব্যোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে বনেন : তোমাদের ইচ্ঘ হইলে আমাদদর রাখালদদর সণ্গ মদীনার বাহিরে চলিয়া যাও এবং তথায় গিয়া উটের প্রসাব এবং দুধ পান কর। তাহারা রাখানদের সন্গে মদীনার বাহিরে গিয়া উটের দুy এবং প্রসাব পান করিতে থাকিলে তাহাদের রোগ সার্যিয়া যায। কিন্হু একদিন তাহারা রাখানদিগকে


তিনি সাহাবাদিগকে তাহাদ্রের পশাদ্গাবন কর্রিয়া বন্দী করিয়া আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর
 তহাদের হাত-পা কাটিয়া ঢোে গরম শীসা ঢালিয়া রৌt্র্র কেনিয়া রাথার নির্দেশ দেন। এইভাবে তাহারা সবাই মারা যায়। ইহা মুসনিম্রের রিওয়ায়াত।

উন্নেখ্য বে, ইহারা বনী উক্ল বা বনী উরায়নার লোক ছিল। বুখারী শরীীফে রহিয়াহে বে, তাহাদ্রর তণ্ণ রৌদ্রে র্রাখা হইলে তাহারা পানি চাহিয়াছিন, কিষু তাহাদিগকে পানি দেওয়া হয় নাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন লে, তাহারা চূরি ও হত্যা করা এবং মুরততাদ হওয়ার মত জখন্য जপরাধ করিয়াছিল। পরন্ু আল্লাহ ও রাসৃলের প্রকাশ্য বির্ক্ধাচরণ কর্রিয়াছিন।

আনাস (রা) হৃতে মুসলিমও এইই্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে কাতাদাও ইश বর্ণনা করিয়াছছন। কাতাদার সনদদ সাঈদ (র) বলেন বে, উহারা উক্ল এবং উরায়ন্া গোত্রের লোক ছিন।

आনাস (রা) হইতে সুলায়মান তায়ীীর সৃত্রে মুসনিম রিওয়ায়াত কর্রিয়াছেন बে, আনাস (রা) বলিয়াছ্ন : হযরত নবী (সা) जाহাদের ঢোথ গরম লৌহ শলাকা ছুকাইয়াছিলেন। কেনनা রাখালদের চোথ্ তাহারা গর্নম লৌহ শनাকা ছুকাইয়াছিন।

আনাস (রা) হইতে মু জাবিয়া ইবৃন কুররা木 সনদদ মুসনিম (র) বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন ঃ উরায়না গোত্রের একটি দল রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট आসিয়া ইসলামের বায় আত প্রহণ করে। তখন মদীনায় ভীষণजাবে বসল্ত মহামারী দেখা দিয়াছিল। এইजবে পৃর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে বনা হয়, প্রায় বিশজন আনসারকে ঢহাদের পিছনে ধাওয়া কর্য়া વেোর কর্রিয়া নিয়া आসার জন্য ধ্রেরণ করা হইয়াছিন। তাহাদের সঙ্গে এমন একজন লোককে দেওয়া ইইয়াছিন যিনি পদাচিহ্ দেখিয়া তাহাদ্রর গতিবিধি আচ করিতে भाরেन।

आনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইতে হাম্মাদ ইব্ন সানমা বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন : উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় আগমন করে এবং তাহারা জনোদর রোগে
 এবং সাদকার উটেন দুধ ও প্রস্রাব পান কন্নার পরামর্শ দেন। তাহারা তাহাই করে এবং পূর্ণ সুস্থ ইইয়া উঠে। ইহার পরে তাহানা ইসলাম ত্যাগ কর্রিয়া তথাকার রাখালদের হত্যা করিয়া উটঔলি তাড়াইয়া নিয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া রাহূনুন্নাহ (সা) তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য পিছনে পিছনে লোক পাঠান। তহািিগকে ব্দী করিয়া নিয়া আসা হইনে তাহাদের বিপরীত দিক হইতে হাত-পা কাত্য়া দেওয়া হয় এবং পরম লৌহ শলাকা দিয়া তাহাদ্রের ঢোখ উপড়িয়া ফেল্না হয়। আনাস (রা) বলেন, আমি দেথিয়াছি তাহাদের একজন পিপাসায় মািি চাট্তিত্ছিন। এইजাবে তাহারা সকলে মারা যায়। আল্লাহ তথন এই আয়াতটি নাযিল করেন ः


आাবূ দাঊদ, তির্রমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও এইক্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্यা/়़র।

ইব্ন মারদুরিয়া (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে একাখিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাবিত ও সালিমা ইব্ন আবূ সামারাও দুইটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি কোন ধরনের হাদীস বলিতে লজ্জাবোধ করি না। কেননা হাজ্জাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্মাহ (সা) সবচেয়ে কঠোর কোন্ শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। আমি বলিলাম, রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে বনী উরায়না গোত্রের কিছ্ন লোক আসিয়াছিল। তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট তাহাদের পেটের রোগ সম্পর্কে অভিযোগ করিল। তাহাদের গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। তাহারা কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। ফলে রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদিপকে সাদকার উটের চারণভূমিতে যাইয়া উহার দুধ ও প্রস্রাব পান করিতে আদেশ করেন। সেখানে গিয়া উহা পান করার পরে তাহাদের গায়ের ফ্যাকাশে রং দূরীভূত হইয়া পেট সম্পূর্ণ ভাল হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সুস্থ হইয়া দুরভিসন্ধি করিয়া সেখানকার রাখালদের হত্যা করে এবং উটখলি হাঁকাইয়া নিয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদিগকে ল্গেপ্তার করিয়া নিয়া আসার জন্য তাহাদের অনুসন্ধানে লোক পাঠান। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকের হাত-পা কাটিয়া পরে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া চোখ ঝলসাইয়া দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় তাহারা মারা যায়। ইহার পরে হাজ্জাজ একদা মিম্বরে উঠিয়া বলেন, ‘রাসূলুল্জাহ (সা) কতিপয় লোককে তাহাদের হাত-পা কাটিয়া চোথে গরম লোহা ঢুকাইয়া ঝলসাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে তাহারা মারা গিয়াছিল। কারণ তাহারা উটের রাখালদিগকে এইভাবে মারিয়াছিল। তখন হইতে এই ধরনের অপরাধের বিচারের বেলায় হাজ্জাজ এই হাদীসটি দলীল পেশ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে আনাস (রা) বলেন ঃ তাহারা ছিল বনী উরায়নার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি দল এবং বনী উক্লের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি দল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার পর তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং শনাকা দ্বারা চোখ উপড়িয়া ফেলা হয়। উপরন্তু তাহাদিগকে তপ্ত পাথরের উপরে রাখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ বনী উরায়না গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসে। তাহাদের শরীরের রং হলূদ বর্ণের হইয়া গিয়াছিল এবং পেট হইয়াছিল মোটা ও ভারী। ফলে তাহাদিগকে রাসূলূল্মাহ (সা) উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করার জন্য আদেশ করেন। তাহারা তাহাই করিলে শরীর এবং পেট ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সুস্থ হইয়া উটের রাখালদিগকে হত্যা করিয়া উটগুিি তাড়াইয়া নিয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদের সন্ধানে লোক প্রেরণ করে এবং তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসে। অতঃপর তাহাদের কতককে হত্যা করা হয় এবং কতকের চোখ তুলিয়া ও হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল रয়।

ইব্ন জারীী（র）．．．．．．ইয়াযীদ ইবุন आবূ হাবীব হইতে বর্ণনা করেন ভে，ইয়াयীদ ইব্ন অাবূ হাবীব বলেন ঃ আবদুন মালিক ইব্ন মারওয়ান এই আয়াতটি সস্পক্ক জানিতে চাহিয়া আনালের निকট পত্র निथिলে তিনি উত্তরে লিখখন ভে，এই আয়াতটি বনী উরায়নার একটি দন সশ্পরকক নাযিল হয়। তাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া উটের রাখালদ্রে হত্যা করে এবং উটতেলি নিয়া পালাইয়া যায়। পরন্ूু यাবার পথে ত্রাস সৃষ্টি করিয়া জনপদ নুঠ্ঠন করে।
 অথবা জাবদूল্নাহ ইব্ন উমর（রা）বলিয়াছেন ：আলোচ্য মুহারিবার আয়াতটি রাসূলूল্নাহ （সা）－এর প্রতি উরায়ানাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। তবে আবুয়－यানাদদর সূত্রে ইবৃন উমর（রা）হইতে নাসাঈ ও जাবৃ দাউদ（র）ইश বর্ণনা করেন।

ইব্ন জারীর（র）．．．．．．যমবায়木（রা）হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে，যুবায়木（রা）বলেন ঃ বনী উরায়নার কিছ্ম লোক রাসূলূন্মাহ（সা）－এর নিকট জাগমন করে। তাহারা হিল রোপার্রুন্ত এবং তাহাদ্রু পরণের কাপড়ঞলি ছিল জীর্ণণীর্ণ। কিষ্ু তাহারা পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাওয়ার পর উটের রাখানদিগকে হত্যা করিয়া ভাগিয়া যায়। তাহারা নিজেদের দেশের দিকে যাইতেছিল। ইহার পর রাসূলুল্নাহ（সা）তাহাদিগকে বন্দী কর্রিয়া आনার জন্য মুসনমানদের একটি দল পাঠান। তাহারা এমন মুহৃর্তে তাহাদিগকে বন্দী করে，যখন তাহারা তাহাদের নেতাদের সত্গে মিলিত হয়। লেষ পর্य্য তাহারা ঢাহাদিগকে রাসৃলুল্মাহ（সা）－এর নিকট বন্দী কর্রিয়া নিয়া আসে। রাসূলুল্ধাহ（সা）তাহাদ্রে বিপনীত দিক হইতে হাত－পা কাটিয়া দেন এবং তাহাদের ঢোখ উপড়াইয়া ফেেেন। তাহারা যন্ত্রণায় পানি পানি করিতেছিন। রাসূলুল্মাহ（সা）তাহাদিগকে বলিতেছিলেন，অল্পক্ষ পরেই তোমরা পানির পরিবর্তে জাঔেের দহনে ঞ্ষংস ছইয়া যাইবে।

রাবী বলেন，তাহাদের চোখ উপড়ান্না আল্gाহর নিকট পসন্দ হয় নাই। অতঃপর আন্মাহ ज＇আ্ানা এই আয়াতটি নাযিন করেন। তবে এই হাদীসটি দুর্বন।

উল্লেথ্য ব্রে，তাহাদিগকে ব্দী করিয়া নিয়া आসার জন্য বে দলটি প্রেরণ করা হইয়াছিল， তাহাদের দলনেতা হিলেন যুবায়র ইব্ন আবদুল্木াহ आল－বাজানী（রা）। ইতিপৃর্বে সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত ইইয়াছে বে，লেই দলणিতে বিশজন মোড়সওয়ার আনসার ছিনেন। যাহা হউক，উপরিউক্ত রিওয়ায়াতে বে বলা হইয়াছে，আল্লাহ ত＇আলার নিকট তাহাদের ঢো উপড়িয়া ফেনা পসন্দ হয় নাই বলিয়া এই আয়াঢি নাযিন করা হইয়াছে，এই কथा অসমর্থনযোগ্য। কেননা মুসनिমমে সহীহ রিওয়ায়াতে দেখা যায় বে，রাসূলুলাহ（সা） কিসাস স্বক্রপই তাহাদের চোখ ঊপড়াইয়াছ্লেন। আা্্াা ত＇আালাই ভান জানেন।
 （রা）বলেন 』 বনী ফাयারা গোত্রের কিছু লোক রাসূনুন্মাহ（সা）－এর নিকট আগমন করে। দুর্বনতার কারণে তাহারা মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিন। তাহাদের এই অবস্থ দেখিয়া রাসূন্ন্নাহ （সা）ঢাহাদিগকে উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করার জন্য আদেশ কর্রেন এবং ইহা পান করার পরে তাহারা পূর্ণ সুহৃ ইইয়া উঠঠ। ইহার পর তাহারা দুষ্বুদ্ধি করিয়া ভ্যে উট৩লির দুধ ও প্রস্রাব পান কর্যিয়াছিল，সেই凶লি চুরি কর্রিয়া নিয়া পালাইয়া যায়। তালাশ করিয়া তহাদিগকে ধরিয়া

নিয়া আসা হইলে রাসূলূল্নাহ (সা) তাহাদের হাত-পা কাটিয়া লৌহ শলাকা দিয়া চোখ উপড়াইয়া দেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করা হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের অপরাধীদের চোখ উপড়ানো হইতে বিরত থাকেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর ইয়াসার নামক একটি দাস ছিল। পাবন্দির সাথে তাহার নামায পড়া লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে আযাদ করিয়া দেন। অতঃপর স্বীয় উটের পাল দেখাய্ৰনা করার জন্য তাহাকে তথায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত ধর্মত্যাগী দুর্বৃত্তরা তাহাকে নিমর্মভাবে হত্যা করিয়াছিন।

বর্ণনাকারী বলেন, বনী উরায়নার লোকগুলি আসিয়া নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে। ব্যধির কারণে তাহাদের পেটগ্গলি বড় হইয়া গিয়াছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উটের প্রস্রাব এবং দুধপান করার জন্য ইয়াসারের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা পান করিয়া তাহারা সুস্থ হইইয়া যায়। অতঃপর তাহারা পাষঞ্ডের মত কাঁটা দিয়া ইয়াসারের চোখ উপড়াইয়া ফেলে এবং তাহাকে হত্যা করিয়া সেই উটগুলি নিয়া পালাইয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্নাহ (সা) কুরय ইব্ন জাবির আল-ফিহরীর নেতৃত্বে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট সোপর্দ করিলে তিনি তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দেন এবং লৌহ শনাকা দিয়া তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলেন। হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) এই হাদীসটি হযরত যুবায়র (রা), হযরত আয়েশা (রা)-সহ বহু সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল করীম হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আবদুল করীম উটের প্রস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সূত্রে উক্ত বিদ্রোহীদের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন : একদন লোক আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিল, আমরা ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বায়’আত করান। মূলত তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সজ্গে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। আন্তরিকভাবে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। এই ঘটনার পর তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট মদীনার আবহাওয়া তাহাদের জন্য উপযোগী নয় বলিয়া অভিযোগ করিল। তাই রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদিগকে উক্ত ময়দানে গিয়া থাকার এবং সেখানের উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার পরামর্শ দেন। তাহারা তাহাই করিল। কিন্ুু একদিন এক ব্যক্তি ক্রদনরত অবস্থায় আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জানাইল যে, সেই লোকণ্তলি উটের রাখালকে হত্যা করিয়া উটসহ পালাইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্মাহ (সা)-সকলকে আহবান করিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর পথের অশ্ধারোইীগণ! অশ্বে আরোহণ পূর্বক বাহির হইয়া পড়। এই কথা ঔনিয়া প্রত্যেক অশ্ধারোহী অন্যের অপেক্ষা না করিয়া উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনার জন্যে বাহির হইয়া পড়েন। সকলের পিছনে পিছনে রাসূলুল্ধাহ (সা)-ও রওয়ানা হন। বিদ্রোহী ডাকাত দল প্রায় নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া গিয়াছিল, এমন সময়

সাহাবাগণ কর্ত্ক তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃত হয়। উহাদিগকে বন্দী করিয়া রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট যখন উপস্থিত করা হয়, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় :


বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদিগকে দেশাত্তরিত করা হইয়াছিন। ইহার অর্থ হইন, তাহাদিগকে ইসनाมी হকুমতের সীমানা হইতে বাহিরে রাখিয়া দৃষ্ত্যমূন্ক শা⿸্তি দেওয়া হইয়াছিন। রাসূলूबাহ (সা) তাহাদের কতককে হাত-পা কাটিয়া চোখ তুনিয়া শূনীবিদ্দ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পৃর্বে আর কখদো রাসূলুল্木াহ (সা) এমন কঠ্ঠার শাা্তি কাহাকেও দেন
 निষিদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, তোমরা কাহাকেও হাত-পা সহ অঅ-প্রত্ত্ কর্তন্নের মাধ্যাে শাস্তি প্রান কর্রিবে না।

বর্ণকারী বলেন, আनাস (রা)-এর সূడ্রে কেহ বলিয়াছ্ন বে, তাহাদিগকে হত্তা করার পর আাকেন उশ্ম করা হইয়াছিন।

কেহ বলিয়াছ্, লেই লোকधলির কতক ছিন বনী সनीম, কতক ছ্রিন উরায়না এবং কতক ছিল বাজ্জী গাাত্রে ।

ইমামগণের মধ্যে এই বিষ<্রে মতদ্তদ্দ রহহিয়াছে বে, উরায়নাদদর ব্যাপারে ৫ে বিষান কার্শকরী করা হইয়াছিল উহা কি রহহত হইয়া গিয়াছে, না উহার কার্यকারিত এখনো অবশিষ্ট রহহয়াছू?

আবার কেছ বলেন, এই আায়াত ঘ্ঘার রাসূনুল্মাহ (সা)-এর এ ধরনের শাশ্তি দেওয়ার জন্য অসఁ্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। যथা অনাত্র আল্ধাহ তাআালা বলিয়াছেন :

## عَهَا اللُهُ عَتْلَ لِمَ آَنِنْتَ لَهُمْ

जর্ৰাৎ ডুমি তাহাদের ব্যাপার্র যাহা অনুম্মেদন কর্রিয়াহ, তাহা আল্লাহ তোমাকে ফ্যা করিয়াছেন।

কেহবা বলিয়াছেন, র্রাসূनूন্बाহ (সা) কর্তৃক ‘মুসলা’ নিষিদ্ধ করার দ্যারা এই শাস্তির বিধান রহহি হইয়া গিয়াছে। তবে এই মতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেনनা এই শাশ্তি কার্यকরী কন্যার পর কোন আয়াত ঘ্রারা ইহা রহহিত করা ছইয়াহে কি ?

কেহ বলিয়াছেন, শাস্তির বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহা যুহাম্মদ ইব্ন সিরীনের অভিমত। এই অভিমতেন মধ্ধেও সন্দেহ রহহিয়াছে। কেননা এই ঘটনা শাত্তির বিখান নাযিল इওয়ার পরে घण্য়াছে বনিয়া মনে হয়। কেননা উহার একজন বর্ণনাকাকীী হইলেন জার্রীর ইব্ন আবদ্ম্লাহ। অথচ বে সূরায় এই শাত্তির বিধান নাযিন হইয়াছে, লেই সূরা মায়িদা নাযিন इఆয়ার পরে তিনি ইসলাম গ্হণ করিয়াছ্নন।

আবার cেহ বলিয়াছছন, রাসূনুল্নাহ (সা) তЖ্ঠ নৌা শनাকা দিয়া উহাদের ঢোখ উপড়াইয়া ফেলার ইচ্ম কর্রিয়াছিলেন। কিত্হু সেই সময় आলোচ आয়াতটি নাযিল হইনে তিনি উशা করা
 হাদীলের বরাতে উল্লেখিত হইয়াছে বে, রাসূনুল্ধাহ (সা) উহাদের চোখ উপড়াইয়াছিলেন। কাছীর—৩/৬ ৬

সহীহদ্ময়ের রিওয়ায়াতে ইহাও রহিয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) গরম লৌহ শলাকা দিয়া উহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......ওলীদ ইব্ন মুসলিম হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, ওলীদ ইব্ন মুসলিম (র) বলেন ঃ যে লোকগুলিকে রাসূলুল্নাহ (স়া) হাত-পা কাটিয়া চোখ উপড়াইয়া ফেনিয়া রৌদ্রত্ত পাথরের উপরে ফেলিয়া রাখার কারণে তাহারা ধুকিয়া ধুকিয়া মরিয়াছিল, তাহাদের প্রসজ্গে অমি মুহাম্মদ ইব্ন আজলানকে বলিতে ঈনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সেই লোকগুলিকে হাত-পা, নাক-কান কাটিয়া মুসলা করিয়া হত্যা করা আল্মাহ তা‘আলার পসন্দ হয় নাই বলিয়াই এই আয়াতটি নাযিল করা ইইয়াছে। কারণ ইহার পর.আর কাহাকেও এইর্রপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

কিন্তু আবূ আমর আওयাঈ বনেন ঃ যে জঘন্য অপরাধ তাহাকে করিয়াছিল, উহার যথাযোগ্য শাস্তিই তাহারা পাইয়াছিল। পক্ষন্তরে এই আয়াতের মাধ্যমে এই ধরনের অপরাধীদের জন্য প্রায় অনুরূপ বিধান নাযিল করা হইয়াছে এবং এই আয়াতে গরম শলাকা দিয়া চোখ উপড়াইয়া ফেলার শাস্তি বর্ণনা না করার মাধ্যমে উহা বাদ দেওয়ার কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

জমহ্র উলামা ইহার ভিত্তিতে এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শহরের মধ্যে হাইজ্যাক, হত্যা করা এবং পথে-প্রান্তরে রাহাজানী, খুন-খারাবী করা সমান পাপ। আল্লাহ তা'আলা এই


অর্থাৎ ‘যাহারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে।’
ইহা হইল ইমাম মালিক, আওयাঈ, লাইস ইব্ন সা'দ, শাফিউ ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখের মাযহাব।

ইমাম মালিক (র) আরো বলিয়াছেন যে, কোন লোক অপর কোন লোককে তাহার বাড়িতে গিয়া প্রতারণাপূর্বক এই ধরনের জঘন্য হত্যা সংঘটিত করিলে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে চোরাই মালপত্র নিয়া তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিবেন। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দ্বারা এই কার্য সমাধা করা যাইবে না। এমনকি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা यদি ক্ষমা করার মনস্থ করে, তবে তাহাদের ফ্মার অধিকার হরণ করা হইবে। এমন জঘন্য অপরাধী কোনমতেই মাফ পাইতে পারে না।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব হইল শে, এই ধরনের বিদ্রোহীর জন্য এই শাস্তি তখন কার্যকরী হইবে যখন সে শহরের উপকণ্ঠে বা বাহিরে বসিয়া এইর্পপ জঘন্য অপরাধ সংখটিত করিবে। কেননা শহরে আক্রান্ত ব্যক্তির অপরের সাহায্য পাওয়ার অবকাশ থাকে। কিন্ধু এই অবকাশ শহরের বাহিরে থাকে না।

ইহার পর আল্লাহ তাআললা বলেন :


जর্থাৎ 'তাহাদিগকে হত্া করা হইবে, শূনীবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক ইইতে তাহাদের হাত ও পা কাট্যিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জাবূ তালহ (র).....ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বনেন ঃ কেহ यদি ইসলাম্মর ক্ষতি সাধনকণ্్ে তরনারি উত্তোনন করে এবং यদি জনপথকক নিরাপত্তাহীন ও বিপজ্জনক কর্রিয়া তোেে, তবে তাহাকে ইসলামী রাষ্ট্রপান ইচ্ঘ করিলেে হত্যা করিতে পারিবেন অথবা শুनীবিদ্ধ করিতে পারিবেন অথবা বিপজীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাত্যিা দিতে পারিবেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, আতা, হাসান বসরী, ইবৃরাহীম নাখঈ ও যাহহাক (র) প্রমুঘ ইহ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকন রিওয়ায়াত উদ্ૃৃ করিয়াছেন আবূ জাফ্র ইব্ন


অন্যান্য আয়াতে এই ধরননের বিতিন্ন দওবিধি বর্ণিত হইয়াছছ। যথ্যা ইহরাম অবস্থয় শিকার সম্বণ্ধে আল্gाइ ত'আनা বनिয়াছেন :
 কতিপ়্া মিসকীন খাওয়াইবে অথবা কয়়েকটি র্রেযা রাথিবে।



जর্ধাৎ ‘তোমাদূর যাহারা অসুস্থ কিংবা মাথায় ঘা রহিয়াছে, তাহারা বিনিময় স্বক্রপ রোयা রাথिবে অথবা সাদকা দিবে কিংনা কুরবানী করিবে।’

কসম ভঙ্গর কাফফফরা সম্ধে বনা হইয়াছ্ :


जর্ৰ্ৰৎ দশজন মিসকীনকক সেই খাদ্য দিবে যাহা তোমার পরিবারকে স্বভাবত খাওয়াইয়া थाক অথবা তাহাদের পোশাক দিবে কিং্বা खীতদাস মুক্ত কর্রিবে!

এই সকন আয়াতে বেমন কাফফারা ও ফিদ্য়া প্রদানের বেলায় বে কোন একট্টিক গ্রণণ কন্রার স্বাধীনত রহিয়াছে, তেমনি আনোচ আয়াতেও বিद্দোইীর শাস্তি বিধানের বেলায় বে কোন একট্টেরে গহণ কন্যার স্বাধীনত রহহিয়াছে।

জমহ্মু উলামার বক্ত্বা হইন বে, এই আয়াতটি কয়েকটি অবস্থার সc্গে জড়িত। यथा ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে অাবদদ্মাহ অাল-শাফিস্গ বর্ণনা করেন বে, ডাকাতদের সস্পর্কে ইব্ন

আব্বাস（রা）বলেন ：যদি ডাকাতরা হত্যা করে এবং মানামান নিয়া যায়，তবে সেই ডাকাতদিগকে হত্যা করিতে হইবে এবং শূনীবিক্ধ করিতে হইবে। जার যদি ডাকাতরা মালমাল ना নিয়া ఆ丬্যু হত্যা করে，তবে তাহািগকে শূনীবিদ্ধ করা হইবে না，কেবল হত্যা করিতে হইবে। আার घদি কেবল মালামাল ডাক্সাতি করে，হত্যাকাৎ না ঘটায়，তবে তাহাদিগকে বিপরীত দিক হইতে হাত ও পা কাত্যিযা দিতে হইবে। জার যদি ডাকাতরা কেবন পথরোধ করে ও মানামাল ডকাতি না করে，তবে তাহাদিগকে দেশাত্তরিত করা হইবে।

ইবৃন आবূ শায়বা（র）．．．．．．ইবৃন আব্বাস（রা）হইতে এইর্木প বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মুজান্नाइ，সাঈদ ইবุন যুবায়木，ইবরাহীম নাখদ，হাসান，কাতাদা，সুদ্দী ও আण খুরাসানী প্রুমেখের সূচ্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পৃর্বসুরী বহ মনীীী এবং ইমামণণও এইর্প অভিমত ব্যক্ত করিয়াছ্ন।

তবে এই ব্যাপারে ইমামগণণর মধ্যে ইখতিলাফ রহিয়াছে বে，তাহাক্ কি খানাপিনা সরবরাহ ব্যীীত শূनীবিদ্ধ করিয়া মারা হইবে，না তাহাকে বর্শার আঘাতে প্রথন্ হত্যা করিয়া পরে শূলে চড়ান হইবে ও যাহাতে ইহ ঘারা অন্যদের শিশ্মা হয় লেই জন্য তিনদিন শূলে রাখা হইবে ？অতঃপর जাহািিগকে কি সেইভবেই রাখা হইবে，না নামাইয়া কেলা ছইবে ？অবশ্য এই সষ্ণে yুঁটিনাটি বিষয় নিয়া আলোচ্না করার স্शান ইহা নহে।

তবে এই সম্ব＜্কে ইবุন জারীীর（র）স্বীয় তাফস্সীরে একটি হাদীলে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছ্নে। অবশ্য উহার সনদ সহীহ কিনা，এতে সন্দেহ রহহিয়াছে। হাদীসটি নিম্র্রপ ：

ইবৃন জারীর（র）．．．．．．ইয়াবীদ ইবৃন आবূ হাবীব হইতে বর্ণনা করেন বে，ইয়াবীদ ইব্ন আবূ হাবীব（র）বর্ণনা করেন ：আনাস ইবৃন মানিককে जাবদুন্নাহ ইব্ন মারওয়ান এই আয়াত সশ্পক্কে জানিতে চাহিয়া পত্র নিথিলে তিনি তাহাক্ক जবহিত করেন বে，এই আয়াতটি বাজীলা
 রাখালढে হত্যাপৃর্বক উটের পাল নিয়া পালাইয়া যায়। পরतু তহারা পথথ সন্রাস সৃষ্টি করে এবং মহিলাদিগকে ধর্শণ করে।

আাাস（রা）বলেন，অতঃপর রাসূনুল্লাহ（সা）জিবরাफল（অা）－কে জিজ্ঞাসা করেন বে， ইহার বিচার কি হইবে ？

জিবরাभন（অা）বলেন，याহারা চুরি করিয়া পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছছ，তাহাদ্রে চूরি ক্নার কারণণ হাত কাটিয়া দিতে ইইৰে এবং পথে সন্রাস সৃষ্টি করার জন্য পা কাটিয়া দিতে হইবে। जার যাহারা হত্যা করিয়াছছ ও পৰে সন্রাস সৃষ্টি করিয়াছহ এবং মহিলাদিগকে ধর্বণ করিয়াছ，जাহাদিগকে শৃূে চড়াইঢে হইবে। ইহার পর এাল্লাহ ত＇জালা বলিয়াছেন ঃ

কেহ বলিয়াছেন，ঢাহাদিগকে অনুসক্কান করিয়া তাহাদের প্রতি হদ কাল্যেম করিতে হইবে जথবা তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্র হইতে বহিষার করা হইবে। ইবৃন জারীর（র）ইश ইবৃন
 লাইস ইব্ন সাদদ ও মালিক ইব্ন জানাস（র）প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একদল বলিয়াছছন : তাহাকে এক শহর হইতে অন্য শহর্রে নির্বাসিত করা হইবে অথবা রাষ্ট্রপ্রান কিংবা তাহার প্রতিনিধি রাদ্ট্রের সকল কার্যধারা হইতে তাহাকে সম্পুণ বিরত রাथिবে।

শাবী বলেন ঃ তাহাকে নির্বাসিত করা হইবে। বেমন ইব্ন হুবায়রা বনিয়াছেন, তাহাকে দেশ হইতে বাহিন করিয়া দেওয়া ইইবে।

আতা খुরাসানী বলেন : তাহাকে এক এনাকা ইইতে অন্য এলাকায় নির্বাসিত করা হইবে। অবশ্ দারুল ইসলাম হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র, जাবূ শা'সা, হাইয়ান প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ তাহাে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা হইচে বটে, কিত্ুু ইসলাগী রাষ্ট্ হইতে বহিষার করিয়া দেওয়া হইবে না।

কেহ বनिয়াহান ঃ নির্বাসিত করা অর্থ জেলে বন্দী করা। ইश হইন আবৃ হানীফা (র) ও তাঁহার সাথীদের অভিমত।

ইব্ন জারীর (র) এই মত পসন্দ কর্য়া বলেন ঃ নির্বাসনে দেওয়ার অর্থ হইন এক শহর ইইতে অন্য শহরে নির্বাসিত কর্রিয়া সেই শহরে কারাবন্দী করা।

আन्नाइ ত'জাनা বनिয়াছেন :

'ইহকালের জন্য ইহাই তাহাদের লাঞ্ঞনা এবং পরকানে রহিয়াছে তাহাদর জন্য মহ শাস্তি;

जর্থাৎ শা⿸্ত্সিনূনকতবে যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছহ, শূनীবিদ্ধ করা হইয়াছে এবং বিপরীত দিক হইতে যাহাদের হাত-পা কাটl হইয়াছে, সামাজিকভাবে তাহারা লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছ্ এবং পরকালেও রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাশ্তি।
.जঅবশ্য याহाরা বনেন बে, এই আয়াতটি মুশরিকদদর ব্যাপারে অবতীর্ণ ইইয়াত্ এবং মুসলমানেরাও ইহার হকুমের আওতায় রহিয়াহে, তাহাদের দनीল হইন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত সহীই মুসলিলের হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে বে, রান্ূন্ন্নাহ (সা) মহিলাদের নিকট হইতে শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা এবং একে অপরের উপর অত্যাচার না করার যেমন অभীকার নিয়াছিছেন, आমাদ্র নিকট হইতেও তেমন অभীকার গ্গণ কর্রিয়াছিলেন। যাহারা উক্ত অभীকার জীবনে পৃর্ণ বাস্তবায়িত করিবে, তাহাদিগকে পুরক্কার প্রদান করা আল্লাহর দায়িত্ । আর যাহারা ইহার কোন একটিতে নিধ্ঠ ইইবে, তাহারা নির্ধারিতি শাস্তি প্রাষ্ণ ইইবে। आর यদি আল্লাহ অন্যায়কারী ব্যক্তির পাপ গোপন রাথেন তবে উश সবই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন, তিনি ইচ্ম করিলে তাহাকে ক্ষমা কর্রিয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ম করিলে শাז্তি দিতে পার্রন।

হ्यরত আनী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে য়ে, রাসমূন্ন্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে অন্যায় কাজ কর্যার জন্যা পার্থিব বিধান মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হইয়াহে, তাহাকে পুনরায় পরকালে শাস্তি
 আা্gাহ গোপন কর্রিয়া রাখখন এবং পার্থিব শাস্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, তবে পরকানে

পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমাশীলতা বহু উর্ধে অবস্থান করে। ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ '(র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক হাফিয দারাকুতনী এই হাদীসটি সম্পক্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, হাদীসটি মারফূ এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে বর্ণিত হইইয়াছে। আর ইহার মারফূ সূত্রটি সহীহ।
 সংঘটিত করার পর যদি লাঞ্তিত ও অপদস্থ করির্যা ইহকালে শাস্তি দেওয়া হয়, তথাপি যদি সে
 পার্থিব শাস্তির পরও পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইরে।

ইহার পর আল্লাহ তাআালা বলেন :

অর্থাৎ ‘তবে তোমাদের আয়ত্বাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তাওবা করিবে, তাহাদের জন্য নহে। সুতরাং জানিয়া রাথ, আল্লাহ ক্মাশীল, পরম দয়ালু ।'

যাহারা বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল ইইয়াছে, তাহাদের কথা গ্রহণবোগ্য। তবে यদি কোন মুসলমান বিদ্রোহী হয় এবং ইসলামী সরকারের আয়ত্বে আসার পূর্বেই यদি সে তওবা করে, তাহা হইলে এই অবস্থায় তাহার উপর হইতে হত্যা ও শূলীবিদ্ধ করার এবং পা কাটার শাস্তি রহিত হইয়া যায়। অবশ্য তাহার হাত কাটা হইবে কি না, এই ব্যাপারে আলিমদের দুইটি মত রহিয়াছে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তাহাদের উপর হইতে বে ধরনের শাস্তি. মওকূফ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, সাহাবীগণের কার্যকনাপই উহার পরিচয়বাহী।

ইবন আবূ হাতিম (র)......শা‘বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা‘বী বলেন, বসরার অধিবাসী হারিসা ইব্ন বদর তামিমী বিদ্রোহী হয় এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। অতঃপর হযরত হাসান ইব্ন আলী, ইব্ন আব্বাস ও আবদুল্নাহ ইব্ন জাফর (র) প্রমুখ হযরত আলী-এর নিকট গিয়া তাহার নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ইহার পর হারিসা ইব্ন বদর তামিমী হযরত সাঈদ ইব্ন কায়সের নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাহাকে নিজের বাড়িতে গোপন করিয়া রাখিয়া হযরত আলীর নিকট গিয়া বলেন, আমীরুল মুমিনীন! কেহ यদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে বিদ্রোহ করিয়া
 আয়াত অনুসারে তওবা করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাপারে আপনার কি ফয়সালা ? আলী (রা) বনিলেন, এইর্দপ বিদ্রোহীর জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে। তখন সাঈদ ইব্ন কায়স বলেন, হারিসা ইব্ন বদরের বেলায়ও ইহা ঘটিয়াছে।

অন্য সূত্রে শাবী হইতে মুজালিদের রিওয়ায়াতে ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার রিওয়ায়াতে এতটুকু বৃদ্ধি করিয়াছেন বে, তখন হারিসা ইব্ন বদর হযরত আলীর শানে এই পংক্তিগুলি পাঠ করেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { الا بـلنن هــمـان امـا لـقـيتـها - على النتى لا يسـلم عدو يـيـبها } \\
& \text { لعمر ابيـها ان همدان تتقى ال - إله ويـَضى بـالكتاب خـطيبها }
\end{aligned}
$$

আমর শা'বী হইতে আশ‘আসের সূত্রে এবং আমর শাবী ইইতে একাধারে সুদ্দী ও সুফিয়ান (র) বর্ণনা করেন যে, আমর শাবী বলেন ঃ মুযার গোত্রের এক ব্যক্তি আবূ মূসা (রা)-এর নিকট আসে। তখন হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল এবং তিনি তাঁহার পক্ষের কূফার গভর্নর। লোকটি আসিয়া . তাঁহকে বলিল, হে আবূ মূসা। আমি মুযার গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলাম এবং সমাজে ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়াছিনাম। আমি আপনাদের আয়ত্ণাধীনে আসার পৃর্বে উহা হইতে ঢওবা করিয়াছি। তখन আবূ মূসা (রা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তবে সে আমাদের হাতে পাকড়াও হওয়ার পূর্বে উহা হইতে তওবা করিয়াছে। তাই তোমরা কেহ তাহার সজ্েে দুর্ব্যবহার করিবে না; বরং সদ্ব্যবহার করিবে। যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী হইয়া থাকে, তবে তো ভাল কথা। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে, তবে তাহার পাপই তাহাকে ধ্ণংস করিবে। অবশ্য লোকটি বহুদিন পর্যন্ত তওবার উপর স্থির ছিল। পরে তাহার পূর্ব চরিত্র প্রকাশিত হয়। ফলে তাহাকে হত্যা করা হয়।

ইব্ন জারীর (র)...... আলী ইব্ন মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন মুসলিম (র) বলেন ঃ লাইস বলিয়াছেন, মূসা ইব্ন ইসহাক মাদানী এক এলাকার আমীর ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আनी আসাদী নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া জনপদ বিপন্ন করিয়া তোলে। সে মানুষ হত্যা করে এবং লুটপাট ুরুু করে। প্রশাসন সেই স্থানে তাহাকে বন্দী করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্ুু তাহারা কৃতকার্য হইল না। এমন পরিস্থিতিতে সেই বিদ্রোহী তওবা করিয়া তাহাদের নিকট ধরা দিল। কারণ সে এক ব্যক্তিকে এই আয়াতটি পড়িতে খনিল :


বল, হে আমার আছ্মপীড়ক (পাপী) বান্দারা! আল্মাহর করুণা ইইতে নিরাশ হইও না। নিশয়ই তিনি সকল পাপ মাফ করিবেন। নিশয়ই তিনি শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

ইহা শোনার পর সে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পাঠকারীকে বলিল, হে আল্ধাহর বান্দা! এই আয়াতটি আবার পাঠ কর তো ? সে পুনরায় পাঠ করিল। ইহা শোনার পর বিদ্রোহী তাহার তরবারি কোষবদ্ধ করিল এবং তৎক্ষণাৎ সে একাগ্গ মনে তওবা করিয়া মদীনায় রওয়ানা ইইল। ফজরের সময় সে মদীনায় প্পৌছিল। সেখানে পৌঁছিয়া সে গোসল করিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে আসিয়া ফজরের নামাय আদায় করিল। নামাय সমাপনান্তে অন্যান্য সাহাবীর সজ্গে সেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে খিরিয়া বসিল। আস্তে আস্তে

ফর্সা হইয়া গেলে লোকেরা তাহাকে দেথিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং গ্পেফতার করিতে উদ্যত হইন। তথন লোকটি বলিয়া উঠিল, দেখুন, आমা উপর আপনাদের হহ্তকেেপ হওয়ার পৃর্বেই আমি তওবা করিয়াছি এবং তওবা করার পর আপনাদের নিকট আসিয়াছি। সুতরাং আমার উপর আপনাদের বল পর্যো করার কোন অধিকার নাই। তখন জাবূ হরায়া (রা) বনিলেন, লোকটি সত বলিয়াছছ। অতঃপর তিনি তাহার হাত ধর্রিয়া তৎকালের মদীনার আামীহ মারওয়ান ইবৃন হাকামের কাছে নিয়া যান। তখন ছিন মুাব্যিয়া (রা)-এর শাসনামন। মারওয়ান তাহাকে বনেন, এই হইন আনী আসাদী। লে তওবা করিয়াছে। সুত্রাং তাহার উপর আপনার শাশ্তি প্রয়োপের কোন অধিকার নাই এঞং তাহাকে হতাও করিতে পারিবেন না। তাহাকে তাহার সকন অপরাধ হইতে মুত্তি দেওয়া হইন। ফুলে কেহ তাহার সাথে কোন প্রকার্রের দুর্ব্যবহার করিল না। অতঃপর তিনি একজ্রন ひাঁি তওবাকারী হইয়া রোম অভিযাট্রী মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মুজাহিদ হিসাবে বোগ দেন। নদীপথে চলার সময় র্রেমকদের কতক্খলি নৌকা তহদের সামনে পড়ে। তিনি नাফাইয়া গিয়া রোমকদ্দর এক নৌকায় উঠিয়া তরবারির চমকে তাহাদিগকে হত্বাক করিয়া দেন। ফলে রোমকরা দিপ্বিদিক হারাইয়া পালে টান দিন এবং নৌকাটি ভারসাযা হারাইয়া ডুবিয়া গেল। লেই নৌকার সকল যাब্রীই মারা গেল। তাহাদের সাথে হযরত जাनী প্\&াসাদীও ডুবিয়া শাহাদাত বরণ করেন।

## 

 (ry)
 O (rv)
৩৫. "হে মু’মিনগণ! অাল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার নৈকট্য নাভ্ভর উপায় অন্বেষণ কর ও ঢাঁহার পথথ সপ্পাম কর, যাহাত তোমরা সফ্লকাম হ৫।"
৩৬. "याহারা কুফ্রী কর্রিয়াছ্, কিয়ামতের দিন শাঙ্ভি হইতে র্রোই , পাওয়ার জন্য यদি ঢাহারা পৃথিবীর্র সম্মদয় বস্থুর দিওণও বিনিময় হিসাবে পদান করে, তাহা কবৃন করা হইবে না এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্টি রহহিয়াছে।"
৩৭. "דাহারা জাহান্নাম হইচে মুক্তি পাওয়ার্র ইচ্ম পোষণ কর্রিবে এবং উহা হইচে जाহারা যুক্তি পাইবে না। जার তাহাদের জন্য স্থায়ী আযাব রহহিয়াছে।"
 অবনন্বন করার মাধ্যমে তাহার নৈকট্য লাডের জন্য নির্দেশ দান করিয়াছুন। তাকওয়ার মাধ্যনে নৈকট্য লাভ কন্ার অর্থ হইল তাঁহার নিষিদ্দিকৃত বিষযযসমূহ তथা হারাম হইতে দৃরে थाक।

ইহার একটি অংশে আল্লাহ তাজালা বলিয়াছেন :

সুফিয়ান সার্রী (র)......ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : الوســلـة অর্থ القربـة অর্থাৎ নৈকট্য লাভের চেষ্ঠা করা।

মুজাহিদ, আবূ ওয়ায়ল, হাসান, কাতাদা, আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, তাঁহার আনুগত্য এবং সাধ্য মুতাবিক আমল দ্বারা তাঁহার নৈকট্য লাভ করা। ইব্ন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতাংশ এইভাবে পাঠ, করেন ঃ


অর্থাৎ ‘এই ধরনের লোকই তাহাদের প্রভুর নৈকট্য অনুসন্ধান করিয়া থাকে।’
 একমত রহহিয়াছেন।

এই বিষয়ের উপর ইব্ন জারীর (র) কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেন :

> اذا غفل الواشون عدنـا لو صلنا + وعـاد التصـادق بينـنـا والوسـائل


 সেই স্থানটি আরশের খুব নিকটে অবস্থিত। জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) ইইইতে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদিরের সূত্রে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) বলেন : রাসূলूল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান তনিয়া ইহা বলিবে-

الفضـيـلة وابـعثـه مـقامـا مــمـودان الذى وعدته
-সে নিজের জন্য আমার শাফা আত হালাল করিয়া নিয়াছে।
সহীহ মুসলিমে......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর আস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ "यখন তোমরা মুআयযিনকে আयান দিতে খনিবে, তখন মুআযযিন যাহা বলিবে, তোমরাও তাহা বলিবে। অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। কেননা আমার প্রতি যে ব্যক্তি একবার দর্রদ পাঠ করিবে, তাহার প্রতি আল্নাহ দশবার রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আমার জন্য তোমরা ওসীলা প্রার্থনা কর। কেননা ওসীলা হইল জান্নাতের এমন একটি স্থান, यাহা কেবল একজন বান্দা লাভ করিবেন। আশা করি সেই বান্দা আমি। তাই বে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীনা প্রার্থনা করিবে, তাহার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে, তখন আমার কাছীর—৩/৬৭

জন্য ওসীলা প্রার্থনা করিবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওসীলা কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহা জান্নাতের সর্বোত্তম মনযিল। উহার অধিকারী হইবেন মাত্র এক ব্যক্তি। আশা করি সেই ব্যক্তি আমিই।

ইমাম তিরমিযী (র)......আবূ হহরায়রা (রা) হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়া বন্তব্য করিয়াছেন। ইহার কা‘ব নামক বর্ণনাকারী অপরিচিত ব্যক্তি।

অন্য একটি মারফূ‘ রিওয়ায়াতে ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা কর। তখন ওসীলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) অবহিত করেন যে, ওসীলা জান্নাতের সর্বোত্তম মনযিল। উহা এক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ পাইবে না। সম্ভবত সেই ব্যক্তিটি আমি।

অপর একটি হাদীসে তাবারানী (র)......ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা কর। যে দুনিয়াতে আমার জন্য উহা প্রার্থনা করিবে, আমি কিয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হইয়া দাঁড়াইব।

অন্য এক হাদীসে ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ইইইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ওসীলা জান্নাতের এমন একটি স্ছান যাহার উপরে আর কোন স্থান নাই। তাই তোমরা প্রার্থনা কর যেন আমি সেই স্থানটি প্রাপ্ত হই।

অন্য একটি হাদীসে ইব্ন মারদুরিয়া (র)......আनী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে আলী (রা) বলেন, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে ওসীলা নামক একটি স্থান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তখন আমার জন্য ‘ওসীলা’ প্রাপ্তির প্রর্থনা করিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে আপনার সঙ্গে কে অবস্থান করিবে ? রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন। এই হাদীসটি এই সৃত্রে দুর্বল ও জগ্রহণযোগ্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত বে, তিনি কূফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া জনগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন ঃ হে লোকসকল! জান্নাতের মধ্যে দুইটি মুক্তা রহিয়াছে। একটি সাদা রংত়ের, অপরটি হলুদ রংয়ের। হলুদ রংয়ের মুক্তাটি আরশের নীচে অবস্থিত। মাকামে মাহমূদ হইল সাদা রংয়ের মুক্তার তৈরি একটি প্রাসাদ যাহার সত্তর হাজার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। উহার প্রত্যেকটির আয়তন তিন মাইল। উহার দরজা, জানালা, কেদারা ইত্যাদি একই ধাতুর তৈরি। উহার নাম হইল ‘ওসীলা’। উহা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার আহ্লে বায়তের জন্য। আর হলুদ রংয়ের মুক্তা নির্মিত প্রসাদটিও অনুক্রপ ধরনের। উহা হইল ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার আহলে বায়তের জন্য। তবে এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল পর্যায়ের।

ইহারা পর আল্গাহ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়সমৃহ মানিয়া চলার নির্দেশ দেওয়ার পর আল্মাহ তাআলা যাহারা সহজ সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং সত্য দীন পরিহার করিয়াছে, সেই সকল দীনের শর্রুদের মুকাবিলায় আল্লাহর রাহে জিহাদ করিয়া সফলতা ও বিপুল কল্যাণের অধিকারী হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে মু’মিনগণ এমন এক বেহেশতের অধিবাসী হইতে পারিবে যাহার প্রাসাদগুলি সুউচ্চ ও কারুকার্य খচিত, চির অমলীন ও অবিনশ্বর। উহার নিআমত অফুরন্ত। সেখানে দুঃখ, ব্যাধি ও মৃত্যুর আশংকা নাই। উহার পরিধেয় বস্ত্র চির পরিচ্ছ্ন ও উহার অধিবাসীরা চির তরুণ।

ইহার পর আল্লাহ তাআআলা মুসলমানদের শত্রু কাফিরদের প্রাপ্য কিয়ামতের আযাব ও লাঞ্ছনার কথ্যা উল্লেখ করিয়া বলেন :
‘নিচয়ই যাহারা সত্য প্রত্যাথ্যান করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাা্তি হইতে মুক্তিপণ স্বক্রপ দুনিয়ায় यাহা কিছ্ আছে যদি উহা তাহাদের অধিকারে থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মব্রুদ শাস্তি।'

অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিন সেই শাস্তি হইতে যুক্তি পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে উহা এবং উহার সমপরিমাণ আর এক পৃথিবীর সম্পদ মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করিতে চায়, তবুও তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। তাহাকে অবশ্যই আयাব গ্রাস করিয়া লইবে। সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ট হইবে। ত্ধু তাহাই নহে, জাহান্নাম হইবে তাহার জন্য খুবই সংকীর্ণ, পরিত্রাণ পাওয়ার অবকাশমুক্ত এবং সুরক্ষিত।

অর্থাৎ 'জাহান্নামীদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্মুদ আযাব।'
অতঃপর তিনি বলেন :

অর্থাৎ ‘তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাশ্তি রহিয়াছে।’

যথা অন্যত্র আল্মাহ পাক বলিয়াছেন :
كُلَمَا آرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٌ أُعِيْدُوْا فِيْهَا
‘অনন্তর তাহারা যখন দোযখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন পুনরায় তাহাদিগকে দোযখের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

অর্থাৎ দোযখীরা যখন দোযখের মর্মন্তুদ আयাব ও দহন ইইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদের জন্য বাহির হইয়া আসার কোন পথ থাকিবে না। পরন্ুু দোযখের লেলিহান শিখার

উত্తাপ শক্তি যখন তাহাদিগকে উপরে তুলিবে, তখন তাহাদিগকে লোহার বিশাল হাতুড়ীর ভীষণ আघাতে পুনরায় দোযবখর অতল গহ্মরে নিক্ষেপ করা ইইবে।
 অবস্शায়ई তাহারা উহা হইতে নিষ্ষৃত পাইবে না।

হাশ্মাদ ইব্ন সানমা (র)......पানাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণান করেন ভে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ দোयখ হইতে এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। जতঃপর তাহাক্ জিঞ্ঞাসা করা হইবে, ূে আদম সত্তান! কেমন স্থান তুমি প্রাত্ত হইয়াছে ? সে বলিবে, অত্ত জঘনা স্থান आমি প্রাষ হইয়াছি। ইহার পর বলা হইবে; ছুমি কি

 নিকট ইহ হইতে বহ কম চাহিয়াছিনাম। কিন্মু তুমি তাহাও দাও নাই। অবশেণে তাহাকে পুনরায় দোবখখ নিক্কেপ করার জন্য নির্দেশ দিবেন।

হাশ্মাদ ইব্ন সালমার সুত্রে মুসলিম এবং নাসাঈও এইক্রপ বর্ণনা কंরিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে সহীহদ্য়ও ইহ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে মুসলিম ও বুখারী ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। মাতার আন-ওাাক এবং ইবন মারদুবিয়াও আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইश ছাড় ইব্ন মারদুবিয়া (র)......জiবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইব্ন আবদুন্बাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিয়াছুন ঃ এক্দন লোককে জাহন্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাত প্রবেশ করান হইবে। তখন বর্ণনাকারীর ইয়াযীদ ইবৃন সুহাইব আল-ফকীর জাবির ইব্ন আবদদ্জ্নাহ (রা)-কে বলেন, তবে আল্ধাহ বে বলিয়াছ্ন ঃ

‘তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, কিন্ুু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে।’ ইহার অর্থ কি হইবে ? জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) তাহাকে বলিলেন, ইহার আগের আয়াতটি পড়, যাহাতে রহিয়াছে :

'याহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া কফিির হইয়াহ, তাহারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জনা পণ স্বরপ দুনিয়ায় বাহা কিছ্র আাছ তাহা সমস্ত, এমনকি উহার দ্রিণণ


জাবির ও ই ইয়াবীদ আা-ফককীর ইইতে অন্য সূত্রে ইমাম জাহমদ এবং মুসলিমও ইহা একটু দীর্খাকার্র বর্ণনা করিয়াছেন।
 বলেন ঃ একদা আমি জবির ইব্ন আবদ্মালাহ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। তখন তিনি বলেন, একদল লোককে দোযখ হইতে বাহির কর্রিয়া মুক্তি দেওয়া হইবে। ইয়াবীদ জান-ফক্ীী বলেন, একবার যাহাদেরকে দোয়ে প্রেশ করান হইবে তাহাদিগকে বে পুনরায় বাহির করা হইবে এই

কথার উপর আমার তখনো বিশ্বাস ছিল না। তাই আমি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলাম এবং বলিলাম, সাধারণ লোকের উপর আমার কোন ক্ষোভ নাই, আমার ক্ষোভ হইল আপনার মত সুযোগ্য সাহাবীর উপর। হে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী! আপনি কি এই ধারণা পোষণ করেন যে, লোকদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া মুক্তি দেওয়া হইবে? অথ্ আল্নাহ তাআলা বলিয়াছেন :

'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির চাহিবে কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে।'
আমি এই কথাগুলি উত্তেজিত স্বরে বলিতে থাকিলে তাহার শাগরিদগণ আমাকে ধমক দিয়া নিশুপ করিয়া দেন। তবে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন খুবই সহিষ্ণু ও মিষ্টি স্বভাবের ব্যক্তি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি বে আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছ, উহাতে কাফিরদের কথা বলা
 পরবর্তী আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ কর্রেন। ইহার পর আমাকে বলেন, তুমি কি কুরুআন পড় নাই $?$ আমি বলিলাম হ্যা পড়িয়াছি, সম্পূর্ণ কুরআন আমার মুখ্ত। তিনি বলিলেন, আচ্ঘ, আল্লাহ কি এই কথা বলেন নাই-

## 

-এই আয়াতে সেই মাকামে মাহমূদের কথা উল্নেথিত হইয়াছে যখানে বসিয়া রাসূলুল্মাহ (সা) সুপারিশ করিবেন। যাহা হউক, আল্লাহ তাআলা একদল লোককে তাহদের পাপের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সেই ব্যাপারে কাহারো বলার কিছু থাকিবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে উহা হইতে নিষ্ণৃতি দিতে পারেন।

ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন, ইহার পর হইতে এই ব্যাপারে আমার ধারণা সশ্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......তালক ইব্ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, তালক ইব্ন হাবীব (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য সুপারিশ করার বিষয়ে আমি চরম বিরোধী ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি জাবির ইব্ন আবদুদ্মাহ (রা)-এর সজ্গে সাক্ষাত করি এবং বে সকল আয়াতে জাহান্নামীদের অনন্ত শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল আয়াত তাঁহাকে ত্তাই। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে তালক! তুমি কি আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের ব্যাপারে আমার চেয়ে নিজেকে বেশি জ্ঞানী মনে কর ? তুমি বে সকল আয়াত আমাকে পাঠ করিয়া ঔনাইয়াছ উহাতে মুশরিকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা একদিন জাহান্নামের শাস্তি হইতে নিষ্তি পাইবে তাহারা মুশরিক নয়, বরং পাপী। তাহারা তাহাদের পাপের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিয়া মুক্তি পাইবে।

পরিশেষে তিনি হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্যের প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, আমি যদি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে না তনিয়া থাকি শে, জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর কতক লোককে উহা হইতে বাহির করা হইবে, তাহা হইলে আমার কর্ণদ্ঘয় যেন শ্রবণশক্তি হারাইয়া বধির হইয়া যায়। কুরআন তোমরা যেমন পাঠ কর, আমরা তেমনি পাঠ করি।

## 

 وَاللَعْ عَزِيُنُ حَكِيْمُ




৩๑. "কিন্ু সীমা নংঘন কর্রার পর কেহ ঢওবা কর্রিনে ও নিজকে সংশোধন কর্রিন্ে

 ইচ্মা তিनि শাচ্তি দেন ও याহাকে ইচ্মা তিनि wমা করেন এবং जাল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

তাফসীর ः আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং বিচারক এবং নির্দেশক হিসাবে পুরুম অথবা নারী ঢোরের হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

 এই পঠন খুবই বিরুন।

অবশ্য এইजাবে পড়িলে বে অর্থ দাড়ায়, আলিমদ্দে মতে নেই ধারার় বিচার করা হয়।
 দেওয়া হয়। জাহিলিয়াতের যুপেও চোর্রের হাত কাটার বিধান ছিন। ইসলাম জািিয়া উহাকে স্পষ্ট ও সুর্ধির্রারিতভাবে বর্ণনা করিয়াহে এবং হাত কাটার ব্যাপার্র বহ শর্তারোপ করিয়াহে। ইনশা আল্ধাহ আমরা এই ব্যাপারে বিষ্ঠারিত আলোচ্না করিব।
 তবে ইসলাম আসিয়া উহাকে সুসংহত ও সুশৃঋ্খলিত করিয়াছে। এই সকল বিষয়ের


কথिত আছে বে, জাহিলিয়াতের যুগে সর্ব প্রথম কুহাযাশরা বনী মাनীश ইব্ন आयর্রে গোলাম দ্য়াইককে চूরির অপরাধে হাত কাঢিয়া দিয়াছিল। সে কাবার সংথৃহীত অর্থ চूরি কর্যিয়াছিন। কেছ বনিয়াছেন বে, মৃলত লেই ব্যক্তি চুরি করে নাই, অন্য কেহ চুরি করিয়া উহার নিকট রাখ্য়াছিন।

আহলে জাহিন সম্শ্রদাফ্যের কতক ফিকহশাশ্ববিদ বলিয়াছেন, বে, ঢোর চূরি করিলেই হাত কাটিয়া দিতে হইবে। চাই চূর্রিকৃত মাল जब्প হউক বা বেশি পরিমাণ হউক। ইহাই এই

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝায়। চূরিকৃত বস্তুর নির্ধারিত কোন পরিমাণের দরকার নাই এবং ইহা দেখারও দরকার নাই শে, চোর অরক্ষিত সম্পদ চুরি করিল, না সুরক্ষিত সম্পদ চুরি করিল।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... নাজদা আল হানাফী (র) ইইতে বর্ণনা

 বিশেষার্থক ? তিনি জবাবে বলিয়াছেন, ব্যাপকার্থক।

তাঁহার এই মন্ত্যব উপরোক্ত দলের কথার সম্পূরক বলিয়াও ধরা যাইতে পারে এবং অন্য অর্থ করারও অবকাশ রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

তবে তাহাদের দলীল হইন আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ চোরের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত। সে একটি ডিম চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যায় এবং এক গোছা রশি চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যায়।

জমহূরের নিকট চোরাই মালের একটা পরিমাণ রহিয়াছে, যদিও এই পরিমাণের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান।

মালিক ইব্ন আনাসের মতে তিনটি খ゙টি দিরহাম বা রৌপ্য যুদ্রা অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিল্েে হাত কাটা হইবে। তাহার দলীল হইল ইব্ন উম়র (রা) হইতে নাফে‘র সনদে বর্ণিত হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) তিনটি দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তি হাত কাটিয়াছিলেন।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ একব্যক্তি তিন দিরহাম মূল্যের জানালার একফালি কাঠ চूরি করার অভিযোগে হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দিয়াহিলেন।

ইমাম মালিক (র)......আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন বে, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বলেন : উসমান (রা)-এর শাসনামলে এক ব্যক্তি দরজার একফালি কাঠ চুরি করে। উসমান (রা) উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে আদেশ দেন এবং উহার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র তিন দিরহাম। অতঃপর হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দেন।

ইহার ভিত্তিতে মালিক (র)-এর বিজ্ঞ অনুসারীরা বলেন ঃ উসমান (রা) এই ফয়সালা প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন। কেইই তাঁহার এই ফয়সালার বিরোধিতা করেন নাই। তাই বুবা যায়, এই ফয়সালার উপর তৎকালীন সকল সাহাবার মৌন সমর্থন রহিয়াছে। এই কথা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ফল চুরি করিলেও হাত কাটা যাইবে। তবে হানাফীগণ এই মতের সমর্থক নহেন। তাহাদের মতে চোরাই মাল কমপক্ষে দশ দিরহাম মূন্যের হইতে হইনেে। শাফিঈদের মতে উহার পরিমাণ এক দীনার বা একটি স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বরাবর হইতে হইরে। আল্মাহই ভাল জানেন।

শাফিঈ (র)-এর ব্যক্তিগত অভিমত হইল যে, একটি স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বা উহার সমপরিমাণ মৃল্যে দ্রব্য বা উহা হইতে বেশি পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে।

তাহার দলীল হইল সহীদ্য়ের উদ্ধৃত হাদীসটি। উহা এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, আয়েশা (রা) বনেন, রাসৃনুন্মাহ (সা) বলিয়াছ্ছন ঃ একটি দীনার্রে এক-চতুর্থাশা পরিমাণ বা উহার বেশি পরিমাণ চूরি করিলে হাত কাট্বি।

হযরত आ<্য়শা (রা) হইতে জাবূ বকর ইবৃন মুহাম্মদ ইববন আমর ইব্ন হাযমের সৃত্রে মুসলিম বণ̈ঁना করেন বে, আর্যেশা (রা) বলেন, রাসূলুলूাহ (সা) বলিয়াছুন ঃ यদি ঢের এক দীনার্রে চহুর্থাংশ পরিমাণ বা উহা হইতে বেশি পরিমাণ চূরি না করে; তবে হাত কাটা যাইবে ना।

তাই ইমাম শাফিফর সপীদের ধারণামতে এই হাদীসটি তাঁহাদের অভিমতের স্পষ্ট প্রমাণ। পরত্ু এই হাদীসটি এই কথাও প্রমাণ করে ভে, উহার পরিমাণ হইল একটি দীনার্রে একচতুর্থাশশ এবং অন্য কিছू দ্রারা উহার পরিমাণ ধার্য করা চনিবে না। যथা তিন দিরহাম মৃল্যের ঢালের হাদীসটিও নয়। তবে কথা হইল বে, তিন দিরহাম দারা এক দীনার্রের এক-চতুর্থাণশের উন্টা বুঝায় না, বহং উভর্যের প্রিমাণ একই। কারণ এক দীনার সমান বার দিরহাম। আর বার দিরহামের এক-চতুর্থাশশ হইল তিন দিরহাম। অতএব বুঝা গেল বে, এক দীনার্রে একচতুর্থাশ এবং তিন দির্রামের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই; বাং একই ক্থা।

উমর ইব্ন খাতাব, উসমান ইব্ন আফফান ও আनী ইব্ন आবূ তালিব রাবী আল্নাহ ত'অালা জনহুম্মে মাযহাবও ছিন ইহা।
 এইমত পোষণ করেন। ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া, আবূ সাওর, দাউদ ইব̣ন আनী জাহিরী (র) প্রুম্খের মতও ইহাই।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম आহমদ ইব্ন হাষ্ণন ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র) হইতে বর্ণিত इইয়াছ্ বে, এক দীনারের এক-চতুর্থাশশ এবং তিন দিরহাম পরিমাণ অথবা উহার শে কোন একটি নিসাবের সমপর্মিমাণ চূরি করিলে হাত কাটা হইবে। উহা ইব্ন উমর এবং আর্যেশা (রা)-এর হাদীস দারা প্রমাণিত।

উপরন্ু আর্যেশা (রা) হইতে ইমাম জাহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বनिয়াছেন ঃ এক দীনার্রের এক-চহ্ত্থাশ্ চूরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দাও এবং यদি উহা হইঢে কম পরিমাণে চূরি করে, তবে হাত কাটিও না।

মূলত এক দীनার্রের এক-চহুর্থাংশ সমান তিন দিরহহাম এবং এক দীनার সমান বার দিরহাম।

নাসাঈর হাদীসে রহহিয়াছে বে, একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্লের দ্র্যব চুরি না করিলে হাত কাটিবে না। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা ছইয়াছিল ব্য, একটি ঢালের মূল্য কত $>$ তিনি বनिয়াছিলেন, এক-চছুর্থাংশ দীনার। অতএব ইহ দারা প্রমাণিত হয় ব্য, চুর্রির জন্য হাত কাটার শর্ত দশ দিরহহাম নহে, তিন দিরহাম। আল্লাইই ভাল জানেন।

ইমাম आবূ হানীফা ও তাহার সभী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরীর মঢে চোরের হাত কাটার নিসাব হইল নিষুঁত দশ দিরহাম।

তাঁহাদর দলীল ইইল বে，রাসূনুন্木াহ（সা）－এর সময়ে একটি ঢানের সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করার অভিযোগে হাত কাট হইয়াহিন। তখন একটি ঢালের দাম ছিন দশ দিরহাম।

ইবৃন আবূ শায়বা（ৰ）．．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）ইইতে বর্ণনা করেন ভে，ইবৃন আব্বাস（রা） বলেন ：হযরত নবী जাকরাম（সা）－এর সময়ে একটি ঢালের মৃন্য ছিল দশ দিরহাম।

जनা একটি হাদীসে আবদুন আালা（র）．．．．．．আামর ইব্ন ऊআইবের দাদা হইতে বর্ণনা কর্রেন বে，जামর ইব্ন ৩আইবের দাদা বলেন，রাসূন্নুলাহ（সা）বলিয়াছুন ঃ একটি ঢালের সমপরিমাণ মৃन্য ব্যতীত ঢোরের হাত কাট্টে না।

একটি ঢালের নূन্যতম মূল্য হইল দশ দিরহাম। ইহা বলিয়াছেন，ইব্ন আব্dাস ও आবদুন্নাহ ইব্ন আমর（র্রা）। তবে ইব্ন উমর ঢালের মৃন্য নির্ধারণে ইহাদের মতের বিরোধিতা করিয়াছ্ন।

তাই যখন ইহার মৃল্য নির্ধারণে সংশয় ও দ্বিমত দেখা দিয়াহ，তখন সতর্কতামূলকতাবে বেশি মূল্য বর্ণিত র্রিওয়ায়াতणিই ঘহণ করা বাঙ্হন্নীয়। এার ইহার মৃল্য বেশি নির্ধারণ করার মধ্যে সং্শয় ও সন্দেহ হইতে অধিক মুক্ত थাকা যায়।

পুর্বসুরী কোন কোন মনী丹ী বলিয়াছছন ：দশ দিরহাম অথবা দশ দীনার অথবা উহার বে কোন একটির সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা বিধ্য়।

ইश রিওয়ায়াত করা ইইয়াছে জালী，ইব্ন মাসউদ（রা），ইবৃরাইীম নাখঈ，आবূ জাফর আল－বাক্রে（র）প্রমুখ হইতে।
 পঞ্ৰাশ দিরহাম চূরি না করিলে চোর হাত কাটা যাইবে না। ইহা বর্ণনা করা হইয়াছ্ সাঈদ ইবূন যুবায়র（রা）ইইঢে।

জাহি়ী আলিমগণ आবূ হহায়রা（রা）－এর হাদীলের ভিত্তিতে বলিয়াছ্ন বে，একটি ডিম চूরি কিংবা একটি রশি চूরিন जপরাধে হাত কাটা यাইবে।－এই দলীলের জবাবে জমহ্র উলামা বनिয়াছেন ：

এক．ইহা আা্যেশা（রা）－এর হাদীস দ্যারা রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে এই যুক্তির মধ্যে সন্দে রহিয়াছে। কেননা রহিত হওয়া নির্ধারণের ঢরিখ্খজ্ঞাত।

দুই．ডিম দ্বারা বুঝান হইয়াছে লোহার ডিম এবং রজ্్্ গ্বারা বুমান হইয়াহ জলততীীর

 করিতে চোর একদিন বড় ধরনের মূল্যবান কিছू চুরি করিয়া ফেনে। ফলে ঢাহার হাত কাটা याग़।

চার．উহার জর্থ ইহাও ইইতে পারে বে，রাসূলূন্ধাহ（সা）ইহা জাহিনিয়াতের যুগের ঘট্নার
 কাত্য়া দেওয়া হইত। তাই রাসূন্নুাহ（সা）তাহাদিগকে অভিসস্পাত দিয়া বলিয়াছিলেন বে， তাহারা जब্পमপ্প দ্রবের কারcণ মৃন্যাবান হাত কাটিয়া দেয়।

বর্ণিত হইয়াছু বে，आবুন আना आল－মুजারা যখন বাগদাদ্ आলেন，তখন তিনি এই ব্যাপারে সেখানকার বড় বড় ফিকহবিশারদের নিকট চ্রুরির নিসাব বা পরিমাণ এক দীনারের কাছীর—৩／৬＇

এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু কেহ তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে তিনি এই বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসামূলক কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন।

$$
\begin{aligned}
& \text { تــنـاقْ مـالنـا الا السكوت لـه + وان نـــون بمـو لانــا مـن النــار }
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ ‘একটি হাতের সম্মানী বেখানে পাচশত দীনার হয়, সেখনে এই হাতকে একচতুর্থাংশ দীনার চূরির কারণে কাটা হইরে ? এটা এমন একটা স্ববিরোধী কথা, যাহা আমার বোধগম্য নয়। কাজেই আমার নীরব থাকা ব্যতীত গত্যত্তর নাই। আমি আমার মাওলার নিকট জাহান্নামের আণুন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।’

যখন তাহার এই কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন ফিকহবিদগণ ইহর জবাব দেওয়ার জন্য তাহাকে খুঁজিতেছিলেন। কিন্ুু তিনি ততদিনে অন্যত্র চলিয়া যান।

ইহার জবাবে কাयী আবদুল ওয়াহাব আল-মালিকী বলেন ঃ যতদিন হাত বিশ্বস্ত ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাহা মূল্যবান ছিল। কিন্ু যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তখন তাহার মূল্য কমিয়া গেল।

কেহ আবার উহার জবাবে বলিয়াছেন বে, ইহার মধ্যে শরী'আতের ও জনগণের হিকমত ও কল্যাণ লুকায়িত রহিয়াছে। হাতের মূল্য নিঃসন্দেহে পাচচশত দীনার হইবে। কিন্তু উহা না কাটিলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাই এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ইইয়াছে যাহাতে অপরাধ নির্মূল হইইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সামান্য জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশটি দেওয়া হইয়াছে চোর্যবৃত্তি নির্মূল করার লক্ষ্য।। তাই মাত্র এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরি করিলেই হাত কাটিতে হইবে। যদি চূরিতে একটা বড় পরিমাণের অংক নির্ধারণ করা হইত, তবে চের্যবৃত্তি বন্ধ ইইত না। বু'দ্ধিজীবিবেদর জন্য ইহার মধ্যে গবেষণার খোরাক রহিয়াছে। তাই আল্লাহপাক বলিয়াছেন :
‘ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্মাহর নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক দণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

মূলত উচিত বিচার ইহাই ভে, যেই হাত দিয়া অন্যায় বা অপরাধ সংঘটিত হয়, সেই হাত কাটিয়া দেওয়া যাহাতে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা হয় এবং অন্যের জন্যও যেন ইহা শিক্ষণীয় হইয়া থাকে।


অর্থাং প্রতিকার গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাত্রান্ত এবং তিনি স্বীয় আদেশ নিষেধ প্রদানে ও বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে মহা প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

'সীমা লংঘন করার পর কেহ তাওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। आাল্মাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

অর্থাৎ কেহ यদি চুরি করার পরে উহা হইতে তওবা করে এবং নিজের চরিত্রকে সংশোধন করিয়া নেয়, তবে আল্লাহ তাঁহার ওয়াদামাফিক তাহাকে ফ্মা করিয়া দেন।

তবে চোরাইমাল বা উহার সমপরিমাণ মূল্য অবশ্য তাহার মালিকের নিকট পপৗছাইতে হইবে। ইহা হইল জমহূর আলিমদের অভিমত।

আবূ হানীফা (রা) বলেন ঃ চूরির অপরাধে যদি হাত কাটা হয় এবং চোর যদি চোরাই মাল ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে তাহাকে উহার বিনিময় মূল্য মালিককে প্রদান করা জরুরী নহে।

আবূ হৃরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে হাকিম আবুল হাসান দারাকুতনী (র) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট একটি চোরকে হাযির করা হয়। লোকটি একটি চাদর চূরি করিয়াছিল। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ আমার.মনে হয় তুমি চूরি কর নাই। চোর ব্যক্তি বলিল, হে আল্মাহর রাসূল! ঘাঁ, আমি চুরি করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ ইহাকে নিয়া হাত কাটিয়া দাও। আর হাত কাটা হইলে ইহাকে আমার নিকট নিয়া আসিও। তাই হাত কাটার পর তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া আসা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ আল্লাহর নিকট তওবা কর। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহর নিকট তওবা করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ তোমার তওবা কবূল করিয়াছেন।

আनী ইব্ন মাদানী এবং ইব্ন খুযায়মার রিওয়ায়াতে এই হাদীসট্টি মুরসাল সৃত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আাবদুর রহমান ইব্ন সা'লাবা আনসারীর পিত্া ইইতে বর্ণনা করেন ঃ উমর ইব্ন সামুরা ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদে শাম্স রাসূলুল্মাহ (সা)-এন্ন নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক গোত্রের উট চুরি করিয়াছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্নাহ (সা) তাহার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেই গোত্রে ל়োক পাঠান। তাহারা তত্ত্বননুসন্ধানকারীর নিকট বলেন যে, আমাদের একটি উট চূরি ইইয়া গিয়াছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটার জন্য নির্দেশ দান কর্নেন এবং তাহার হাতঔ কাটা হয়। তখন সে বলিতেছিল, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি তোমা (হাত)! হইতে আমাকে পবিত্র করিয়াছেন। তুমি তো আমার সমস্ত শরীরটাকে নিয়া জাহান্নাহে যাইতে চ্রíহিয়াছিলে।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল্নাহ ইবৃন আমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, আবদুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ এক মহিলা অলংকার চূরি করে। ঢাহাকে চোর্রাই মালসহ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট নিয়া বলা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলা আমাদে'র্গ মাল চুরি করিয়াছে। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা উহার ডান হাত কাটিয়া ফেল। হাত কাটার পর সেই মহিলা রাসূলুল্মাহ (সা)-কে বলিল, ইহা দ্বারা কি আমার তওবা হইয়া গেল ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি এখন পাপ হইতে এমন পবিত্রতা লাড করিয়াছ যেন আজ তুমি তোমার মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছ। রাবী বলেন, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় :


অর্থাৎ ‘বে ব্যক্তি সীমা লংঘন করার পর তাওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাহার প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরবশ হইবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীসটি এইভবে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে জনৈক মহিলা চুরি করে। যাহাদের মাল চুরি করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলাটি আমাদের মাল চুরি করিয়াছে। তখন মহিলার বংশের লোকেরা আসিয়া বলিল, আমরা ইহার ক্ষতি পূরণ দিব। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ইহার পর মহিলার বংশের লোকেরা পাচশত দীনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার তোয়াক্কা না করিয়া বলিলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ফলে তাহার ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন মহিলাটি বলিল, হে আল্মাহর রাসূল! ইহা কি আমার জন্য তওবা স্বর্দপ ? রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ এখন তুমি পাপ হইতে এমন পবিত্রতা লাভ করিয়াছ যেন তুমি আজ তোমার মায়ের গর্ভ ইইতে জন্মলাভ করিয়াছ। অতঃপর আল্লাহ সূরা মায়িদার নিম্ন আয়াত নাযিল করেন ঃ


উল্নেখ্য বে, উক্ত মহিলাটি ছিল মাখযুমিয়া গোত্রের। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে একাধারে আয়েশা (রা)-ও উরওয়া (র) হইতে যুহরীর রিওয়ায়াতেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে কথা হইল বে, সেই মহিলাটি কুরায়শদের মধ্যে বেশ গুুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। তাহার বিষয়ে হাত কাটা ফয়সালা হওয়ার কারণে কুরায়শরা সকলে দুচ্চিন্তায় পড়িয়া যায়। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল মক্কা বিজয়ের সময়। তখন কুরায়শরা পরামর্শ করিতে লাগিল, এই মহিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাহার দ্বারা সুপারিশ করা যায়। সবাই ভাবিয়া 'দেখিল, ইহা একমাত্র উসামা ইব্ন যায়দের দ্বারাই সম্ভব। কারণ রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত মুতাবিক উসামা ইব্ন যায়দ রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া তাঁহার ব্যাপারে সুপারিশ করিলেন। যখন তিনি সুপারিশ করিতেছিলেন, তখন তাহার কথা ঔনিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-এর চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূন্লাহ (সা) উত্তেজিত স্বরে তাহাকে বলেন, তুমি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান বা হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করিতেছ! ইহা ঙনিয়া উসামা ঘাবড়াইয়া যান এবং বলেন, 'হে আল্লাহর র্সাসূল! আমার ক্ষমার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। অতঃপর সন্ধ্য্য় রাসূলুল্নাহ (সা) দাঁড়াইয়া আল্মাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ তোমদের পূর্ববর্তীরা এই জন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করিত তবে তাহাদের হাত কাটা হইত না এবং তাহাকে রেহাই দেওয়া হইত। অথচ यদি সমাজের অপাফক্তেয় দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরির অপরাধে ধৃত হইত, তবে তাহার উপর হাত কাটা বিধানের যথাভোগ্য প্রয়োগ করা হইত। যাঁহার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! यদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চূরি করে, তবে আমি তাহারও হাত কাটিয়া দিব। ইহার পর রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নির্দেশক্রমে সেই মহিলার হাত কাটা হয়।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহার পর সে একাগ্গচিত্তে তওবা করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই घটনার পর হইতে সেই মহিলা কোন সমস্যায় পড়িলে আমার নিকট আসিত। আমি তাহার সমস্যার কথা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট তুলিয়া ধরিতাম।

আয়েশা (রা) হইতে মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাখযুমীয়া গোত্রের জনৈক মহিলা লোকজনের কাছ হইতে জিনিসপত্র ধার নিত এবং পরবর্তী সময়ে সে উহা অস্বীকার করিত। তাই রাসূলুল্মাহ (সা) তাহার হাত কাটার নির্দেশ দেন।

ইব্ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতে রহিয়াছে শে, মাখযুমীয়া গোত্রের জনৈক মহিলা তাহার পড়শীদের নিকট হইতে মৌখিক চূক্তিতে ধার গ্রহণ করিত; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে উহা অস্বীকার করিত। ফলে রাসূলুল্মাহ (সা) তাহার হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ প্রমুখ।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, জনৈক মহিলা লোকদের নিকট হইতে অলংকারাদি ধার হিসাবে নিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে উহা অস্বীকার করিত। ফলে রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, উক্ত মহিলার উচিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যাহাদের নিকট হইতে ধার আনিয়াছিল, তাহাদিগকে উহা ফেরত দেওয়া। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন ঃ হে বিলাল! উঠ, মহিলাটির হাত কাটিয়া দাও।

চুরির বিধান সম্পর্কিত আরো বহু হাদীস আহকামের কিতাবসমূহে রহিয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইহার পর আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :
'তুমি কি জান না বে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্q আল্øাহরই।’
অর্থাৎ তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিকর্তা এবং তাঁহার নির্দেশ সর্বত্র প্রযোজ্য। কেহ তাহার নির্দেশের মুকাবিলায় বাধ সাধিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করেন।


অর্থাৎ 'যাহাকে ইচ্মা তিনি শান্তি দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।’
( ( ) (




 ( ( $r$ ) سَتُعُوْنَ



##  






83．＂‘ছে র্রাসূল！ঢোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফন্রীর দিকে দ্রেত ধাবিত হয়， याহারা মুত্ বলে ঈমান অনিয়াছে；অथচ ঢাহাদ্রে অন্তর ঈমান आানে না；এবং ইয়াহ্দীদদরর মধ্যে यাহারা অসण্য শ্রবণণ চৎপর，ঢোমার নিকট আলে না এমন এক ভিন্ম দলের পক্ষ যাহারা কান পাতিয়া থাকে；শদ丹লি যथাযথ সুবিনাস্ত থাকার পর্রও তাহারা সেఆলির অর্থ বিকৃত করে；ঢাহার্রা বলে，এই প্রকার বিধান দিলে প্রহণ কর্রিও，টহা না দিলে বর্জন করিও；जার আাল্লাহ যাহার্র পথজ্যুতি চাহেন，তাহার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের জন্য আােে দুনিয়ায় নাঞ্ন্না ও পররালে শাস্ঠি।＂

8২．＂তাহারা মিথ্যা শ্রষণণ অত্ত্ত অা্রহী ও অবৈধ ভক্巾ণে অত্তत্ত আসক্ত। তাহারা यদি তোমার নিকট আলে তবে ঢাহাদ্দর বিচার নিশ্পত্তি করিও অথবা ঢাহাদিগকে উপেশ্কা করিও। ঢুমি यদি ঢাহাদিগক্ক উপেশ্ষা কর，ঢবে ঢাহারা তোমার কোন কতি করিতে भার্রিবে না；जার যদি বিচার নিশ্পত্তি কর，তবে ন্যায় বিচার কর্রিও। জাল্লাহ ন্যায়পরায়ণ－ দিগকে ভালবালেন।＂

8৩．＂丁াহাদের নিকট রহহিয়াছে তাওরাত，যাহাতে আল্লাহর আদেশ আছে। ইহার পরও ঢাহারা মুখ ফিল্রাইয়া নয় এবং ঢাহারা মু’মিন নহে।＂

88．＂অাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম উহাতে ছিন পথ－নির্দ্রেনা ও আলো，নবীণণ， যাহারা আল্লাহর অনুগত ছিল，তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত，অারও বিধান
 এবং ঢাহারা ছিন উহার সাক্শী। সুতবাং মানুষকে ভয় করিও না，আমাকেই ভয় কর্ন এবং আমার আয়াত ঢুচ্ম মূল্যে বিক্র্য কর্রিও না। জাল্লাহ যাহা অবতীর্ণ কর্নিয়াছেন তদন্মসার্রে यাহারা বিধান দেয় না，ঢাহারা কাফ্টি।＂

ঢাফन্সীর ঃ এই जায়াতসমূহ লেই সকল লোকের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে যাহারা কুফর্রের দিক্কে ধাবিত এবং যাহারা আল্নাহর আনুগত্য হইতে মুক্ত এবং পূর্ববর্তী রাসূলগণণ অনীত বিষানের উপর যাহারা নিজ্জেদের মতকে প্রাধান্য দান করে।

তাই অাল্লাহ ত＇জালা বলিয়াছূন ঃ

অর্থাৎ 'মুখে তাহারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্ুু তাহাদের গুদয় ঈমানশূন্য, ইহারা হইল মুনাফিক।
‘আর তাহাদের মধ্যে যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে।’ অর্থাৎ তাহারা সকলে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্র্র। তাহাদের স্বভাব হইল ঃ سْمَّاعُوْنْ الْكَذ

অর্থাৎ ‘মিথ্যা ও दাজে কথা তাহাদের নিক্ট’ খুব মজাদার।’

जর্থাৎ তাহাদের এক্দল যদি আসিয়া রাসূল (সা)-এর মজলিসে বসে তবে অন্য দলের ব্যাপারে নবী (সা)-কে হঠকারিতা করিয়া বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! অমুক সম্প্রদায় আজ মজলিসে আসে নাই।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহারা মজলিসে বসিয়া কথা শোনে, কিন্তু তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে তাহারা রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর মজলিসে শোনা মূল্যবান কথাগুলো গোপন করে। তাহাদিগকে গিয়া তাহারা রাসূনুল্লাহ (সা)-এর বাণী পৌךছায় না।
‘আর তাহারা অর্থ ও ব্যাখ্যা বদলাইয়া বিকৃত কর্রে।' বিকৃত করার পর যাহা তাহাদের পসন্দসই হয়, উহার উপর আমল করে।
-‘আর তাহারা লোকদের বলে, এই প্রকারের বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা বিকৃত না হইলে প্রত্যাখ্যান করিও।’

কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি ইয়াহৃদী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। তাহারা একটা হত্যাকাণ ঘটাইয়াছিল। অতঃপর তাহারা এই ব্যাপারে ফয়সালার জন্য একে অপরকে বলে যে, চল, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য যাই। তিনি যদি রক্তপণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন, তবে আমরা তাহাই গ্রহণ করিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যর সিদ্ধান্ত দেন, তবে আমরা তাঁহার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করিব।

সঠিক ঘটনা হইল এই, আয়াতটি দুই ইয়াহূদী ব্যভিচারী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইয়াহূদীরা তাহাদের গ্রন্থের বিবাহিত ব্যভিচারীর বিধান বিকৃত করিয়া ফেলে। তাহাদের গ্রন্থে বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মারিয়া হত্যা করার নির্দেশ ছিল। কিন্ুু তাহারা উহা বিকৃত করিয়া একশত বেত্রাঘাত এবং মুখে চূনকালি মাখিয়া গাধার উন্টাদিকে সওয়ার করানোর লাঞ্ৰন্যা ও শাস্তির বিধান নির্ধারিত করিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর এই ব্যভিচারের ঘটনাটি ঘটে। ইয়াহূদীরা যুক্তি করিয়া ইহার ফয়সালার জন্য রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসার মনস্থ করে এবং বলে, যদি তিনি তাহাদের ব্যাপারে বেত্রাঘাত ও চূনকালি মাখার লাঞ্ৰন্না ও শাস্তি প্রদান করেন, তবে তাঁহার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিব। তিনি যদি বিবাহিত ব্যভিচারীদের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তবে তাহা আমাদের জন্য আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূলের পক্ষের একটি মযবূত দলীল হইয়া যাইবে। কেননা ইহা আমরা একজন নবীর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা বলিয়া চালাইতে পারিব। এইটা হইবে

আমাদের জন্য একটা বাড়তি সুযোগ। আর যদি রজমের হকুম দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিব।

এই প্রসজ্গে হাদীসে আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে নাফে‘র সূত্রে মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলে যে, তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ্ব ও একজন মহিলা ব্যভিচার করিয়াছে। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ রজমের ব্যাপারে তোমদের তাওরাতে কি বলা হইয়াছে ? তাহারা বলিল, ব্যভিচারীকে লাঞ্ছিত করা ও চাবুক মারার কথা বলা হইয়াছে। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। উহাতে পাথর মারিয়া হত্যা করার কথা বলা হইয়াছে। যাও, তাওরাত নিয়া আস। তাহারা তাওরাত নিয়া আসিয়া খুলিল বটে, কিন্তু তাহাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সেই আয়াতটি বাদ দিয়া তাহারা আগে-পরে পড়িতেছিল। আবদুল্মাহ ইব্ন সালাম তখন তাহাকে বলিলেন, তোমার হাত সরাও তো। সে তাহার হাত সরাইয়া নিলে রজমের আয়াত বাহির হইয়া যায়। তখন তাহারা অগত্যা বলিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, তাওরাতত রজমের হুকুম রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) ইয়াহৃদী ব্যভিচারীদ্ময়কে পাথর মারিয়া হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুল্ধাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করিলাম বে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাকে পাথর হইতে বাঁচাইবার জন্য আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বুখারীতে আসিয়াছে বে, ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তোমরা ব্যভিচারের ব্যাপারে কি বিচার কর ? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা ব্যভিচারীদের মারপিট করি এবং মুখে চूনকালি মাখিয়া দেই। তখন তাহাদিগকে বলা হইইয়াছিল, তোমরা যদি সত্য কথা বলিয়া থাক, তবে তাওরাত আনিয়া প্রমাণ দেখাও।

অতঃপর তাহারা গিয়া তাওরাত নিয়া আসিয়া এক টেরা ব্যক্তিকে বলিল, পড়। সে পড়িয়া যখন রজমের আয়াত পর্যন্ত পৌছিল, তখন উক্ত আয়াতের উপর হাত দিয়া চাপিয়া রাখিল। তখন তাহাকে হাত উঠাইয়া নিতে বলা হয়। সে হাত উঠাইয়া নিলে রজমের আয়াতটি বাহির হইয়া যায়। তখন তাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া বলে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতে রজমের আয়াত রহিয়াছে কিন্তু আমরা উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা করা নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুসলিমে বর্ণিত রহিয়াছে : এক ইয়াহূদী ব্যভিচারী ও এক ইয়াহূদী ব্যভিচারিণী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিচারের জন্য আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন বে, ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ? তাহারা বলিল, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের চেহারায় কালি মাখিয়া দিয়া কিছু মারপিট করা এবং উভয়কে উন্টা করিয়া বাঁধিয়া অলি-গলিতে ঘুরান। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ তাওরাত আন এবং উহা পড়িয়া ওনাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। তাই তাহারা তাওরাত আনিয়া উহা পড়িতে থাকে। যখন রজমের আয়াত পর্যত্ত পৌছে, তখন পাঠকারী যুবক রজমের আয়াতের উপর হাত রাথে এবং উহার পর হইতে পড়িতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সজ্গে আবদুল্মাহ ইব্ন সালাম (রা) ছিলেন। তিনি তখন যুবকটিকে বলিলেন, তুমি হাত সরাও। সে হাত সরাইয়া ফেলিলে রজমের আয়াতটি প্রকাশিত হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা

করার নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রজম নিক্ষেপকারীদের মধ্যে आমিও ছিলাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ব্যাভিচারী পুরুষটি মহিলাটিকে রজমের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজের শরীরকে ঢাল করিয়া দেয়।

আবূ দাউদ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : একজন ইয়াহূদী আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে আহান করিয়া নিয়া যায়। তাহারা তাঁহাকে নিয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসিতে আসন দেয়। অতঃপর তাহারা বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের এক ব্যক্তি এক মহিনার সন্গে ব্যভিচার করিয়াছে। এই ব্যাপারে আপনি বিচার করুন্ন। রাসূলুল্নাহ (সা)-এর জন্য তাহারা গদিতে বসিবার ইন্তেজাম করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উপরে বসে। অতঃপর বলিলেন ঃ তাওরাত আন। তাহারা তাওরাত আনিল। রাসূলুল্মাহ (সা) বসার গদি সরাইয়া উহার উপর ঢাওরাতখানা রাখিয়া বলিলেন : আমি তাওরাত এবং এই তাওরাত যাহার উপর নাযিল হইয়াছে, তাঁহার উপর ঈমান রাখি। অতঃপর বলেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে একজন আমলদার ব্যক্তিকে ডাক। তাহারা একজন যুবককে ডাকিল। নাফি ইইতে মালিকের উদ্ধৃত হাদীসে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ এক ইয়াহূদী পুরুষ এক ইয়াহূদী মহিলার সক্গে ব্যভিচার করিলে তাহারা পরম্পরে ইহার বিচারের জন্য রাসূলूল্মাহ (সা)-এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ করিল। ইহার কারণ হইল শাস্তি কিচুটা হালকা করা। অর্থাৎ তিনি যদি রজম ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি দেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিবে এবং উহাকে তাহারা‘একজন নবীর ফয়সসালা বলিয়া দলীল হিসাবে গ্রহণ করিবে। তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিল, হে আবুল কাস্সিম! ব্যভিচারী নারী ও পুরুমের ব্যাপারে আপনার কি সিদ্ধান্ত ? তিনি তাহাদের কথার ততক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না যতক্ষণে গিয়া তাহাদের শিক্ষাগারে না পৌছিলেন। তিনি তাহাদের শিক্ষাগারের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্নাহ্র কসম! বল, তোমরা বিবাহিত ব্যভিচারীদের ব্যাপারে তোমাদের তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, মুখে চুনকালি মাথিয়া বের্রাঘাত করা এবং উভয় ব্যভিচারীকে উল্টা করিয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া আলিতে-গলিতে ঘুরান। কিন্তু একজন যুবক নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। সে কিছুই বলিতেছিল না। রাসূলूল্মাহ (সা) তাহার নীরবতা লক্ষ্য করেন এবং তাহার সততা লক্য্য করিয়া তাহাকক কসম দিয়া সঠিক কথা প্রকাশের জন্য বলেন। যুবকটি বলিল, আপনি যখন কসম দিয়া আমার নিকট উত্তর চাহিয়াছেন, তখন আমি মিথ্যা বলিব না। আমরা তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম মারার কথা পাইয়াছি। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তাহা হইলে এই কথাও সত্য করিয়া বল বে, তোমরা সর্ব প্রথম ইহা কাহার ব্যাপারে উঠাইয়া দিয়াছিলে ? যুবক বলিল, আমাদের বাদশাহর নিকটায্যীয় এক ব্যক্তি ব্যাভিচার করিলে তাহার পদমর্যাদা এবং .বাদশাহী প্রভাবের ফলে তাহাকে রজম করা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর এক সাধারণ ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং তাহাকে রজম করার সিদ্ধান্ত গৃইীত হয়। কিন্তু তাহার গোত্রের সকল লোক এই বলিয়া প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে যে, সেই লোকট্টিকে রজম না করা হইলে ইহাকেও রজম করা যাইবে না। তখন আমরা সবাই মিলিয়া নতুন ধরনের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর হযরত নবী.আকরাম (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদের তাওরাত মুতাবিকই শাত্তির নির্দেশ দিতেছি। ফলে তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা করা হয়।

কাছীর——/৬৯

যুহরী (র) বলেন ঃ আমি অবগত হইয়াছ্মি বে,
-এई জয়াতটি ইহাদের সষক্ধে নাযিল হইয়াছে। নবী (সা) তখন ইহাদের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। ইমাম আহমদ ও আবূ দাটদ ইহা রিওয়ায়াত কর্রিয়াছেন।

ইবุন জারীর্রে তাফ্সীর গন্ছ রুহিয়াছে বে, ইমাম जাহমদ (র)...... বারাঁ ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, বারা" ইব্ন জাयিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট দিয়া
 (সা) তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদ্রের কিতबে কি ব্যিতিারীর জন্য এই
 জিজ্ঞাসা করিলেন : মূসার প্রতি নাযিলকৃত তওরাতের শপথ! তুমি সত্য কथা বনিও। তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যাভিচারীর জন্য এই শাস্তি পাইয়াছ ? লোকটি বলিন, না, আপনি यদি आমাকে এমन কঠিন শপथ দিয়া না বলিতেন তाহ হইলে आমি সण্য কথা বनिতাম ना।
 লোকদ্দের মধ্যে এই পাপাচার ব্যাপকजাবে বৃদ্ধি পায় এনং তাহারা ইহার শা|্তির জন্য ধৃত হইলে তাহাদhর প্রতাবে জামাদের তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। অবশ্য কোন দুর্বন সাধারণ ব্যক্তি এই পাপ করিলে তাহাকে আামরা যथাयথ শাঙ্তি দিতাম। অতঃপর আায়া এই বৈষমযমূনক শাস্তিत जবসানকল্পে ইতর-ज্র্র সবার জন্য চুনকালি মাখিয়া চাবুক মারার শাষ্তি নির্ধারণ করি। তथन নবী করীীম (সা) বলেন \& আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি তোমাদের মৃত্যৎ বিধানকে পুনরায় জীবিত করিলাম। পরিশেণে এই ব্যাক্তিকে রজম মারার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাকে রজম মার্যিয়া হত্যা করা হয়। তখন জান্ধाহ ত'আলা কুরजানের আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

তাই আান্মাহ ত'আালা বলেন ঃ

অर्थाৎ "जাল্নাহ याহ নাযিল কর্রিয়াছছন তদনুসার্রে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফিন।’ এই আায়াতংশশও ইয়াহৃদীদদর সম্পর্কে বলা হইয়াছ্।। পরবর্তী আয়াতে অাল্লাহ ত'জালা বলিয়াছেন :

## 

অর্থা ‘আল্লাহ याহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই यালिম।' এই আয়াতাংশশও ইয়াহूদীদদরর সষ্থক্ধে বলা হইয়াছে।

পরবर्जী आয়াতে আল্লাহ ত'অানা বলেন :

## 

जर्थाৎ আাল্নাহ याহा नाযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধাन দেয় না, তাহারাই
 উপলক্ষ একই সময় এই সমষ্ঠ আয়াত নাযিন হয়।

আমমশের বরাতে মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন যুবায়র হুমাইদী (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) বলেন ঃ ফাদাক নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যাভিচার সংঘটিত করে। অতঃপর ফাদাকবাসীরা মদীনার ইয়াহূদীদেরকে পত্রের মাধ্যমে জানায় বে, তাহারা যেন মুহাম্মদ (সা)-কে যিনার শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তবে স্মরণ রাখিবে, তিনি यদি চাবুক মারার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিব। আর যদি রজম করার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইইলে গ্রহণ করিব না। সেমতে মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করার জন্য দুইজন বিদ্বান লোককে পাঠায়। তাহাদের একজন ছিল টেরা। তাহার নাম ছিল ইব্ন সুরিয়া। ছযরত নবী করীম (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা হয়ত তোমদের অন্যাদের চেয়ে বিজ্ঞ। তাহারা উভয়ে বলিল, আমাদের ব্যাপারে আমাদের লোকেরা এই ধারণা পোষণ করে। নবী (সা) তাহাদিগকে বলিলেন : তোমাদের তাওরাতে কি ইহার শাস্তির বিধান সশ্পর্কে আলোচনা হয় নাই ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদিগকে বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের প্রতি সেই আল্লাহর শপথ, যিনি বনী ইসরাঈলকে নদীর মধ্য দিয়া রাশ্তা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করিয়াহিলেন, তাহাদিগকে ফিরাউনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করিয়াছিলেন। এখন বন, রজম সম্বক্ধে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তখ, তাহারা পরস্পর বলাবলি করে যে, ইহা তো কঠিন শপথ। এমন শপথ তো কখনও গুনি নাই? অতঃপর তাহারা উভয়ে বলে, আমরা তাওরাতে পাইয়াছি যে, আড় চোখে দেথাও যিনা, আলিঙ্গন করাও যিনা এবং চূম্বন করাও যিনা। यদি চারজন ব্যক্তি ব্যাভিচারীদ্ময়কে ন্ত্রীলিক্冂ের মধ্যে পুংলিক্গকে এমনভাবে উঠানামা করিতে দেখে, বেমন সুরমাদানীর শলাকা উহার মধ্যে উঠানামা করে, তবে তাহাদের উপর রজম করা ওয়াজিব। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন ঃ এই হইল সত্য কথা। ফলে তাহাদের উভয়কে রজমের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাদেরকে রজম করিয়া হত্যা করা হয়। তখন নাযিল হয় :


অর্থাৎ তাহারা यদি তোমার নিকট আসে, তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর यদি বিচার নিপ্পত্তি কর, তবে ন্যায় বিচার করিও। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন। মুজালিদের সনদে আবূ দাউদ এবং ইবনে মাজাহও এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......হযরত জাবির (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা একজন পুরুু ও একজন মহিলা ব্যভিচারীকে নিয়া রাসূনুল্মাহ (সা)-এর নিকট আসিলে তাহাদিগকে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যের দুইজন আলিমকে নিয়া আস। সেই মতে তাহারা সুরিয়ার দুই পুত্রকে

নিয়া আসে। তাशাদিগকে রাসূলুল্মাহ (সা) শপথ দিয়া বলেন, তোময়া এই সমক্ধে তাওরাতে কি বিধান পাইয়াহ ? তাহারা উভয়ে বলিন, উহাত্ আাহ, यদি চারজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় বে,
 তাহাদের উভয়কে রজম করিয়া হত্যা কর। তখন রাসূনুল্মাহ (সা) তাহাদিগকক জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, তবে ইহাদ্ররকে রজম করিতে তোমাদ্র্র বাধা কিসে ? তাহারা বলিল, আমাদের শাসন कমতার অবলুণ্তি ঘটিলে জামরা রজম করিয়া হতা করাাকে জসমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত নিই। অতঃপর রাসূলূল্লাহ (সা) সাক্শী তলব করেন এবং এমন চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন
 শলাকা যাতায়াত করে। ফলে তাহাদের উতয়কে রজম কর্রিয়া হত্তা করা হয়।

आাবূ দাঊদ (র)........শাłী ও ইবสাহীম নাখদ্দ (র) হইতে মুরসান সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার ভিতর সাষ্ফী তলব করা এবং সাক্ষ প্রহণ কন্যার কথা উब্gেথিত হয় নাই।
 রাথিয়া বিচার নিশ্পত্তি করিয়াছিলেন। তবে এই কथা সত্য বে, ইয়াহূhীদের যাহারা সঠিক আকীদা পোষণ করিত, তাহাদের নিকট হইতে রাসাসূন্ন্নাহ (সা)-এর জানার কিছू ছিল না।
 হইয়াছিলেন। তাহাদ্দের নিকট জিঞ্gাসা করার্, উদ্দেশ্য ছিল তাহাদ্রর সুথে লেই সর্যের ন্বীকৃতি আদায় কর্া যাহা তাহারা পোপন কর্রিয়া রাখ্য়াছিন এবং দীর্ঘদিন পর্যত্ত «ে বিষানের উপর তাহারা বিচার নিষ্পত্তি করে নাই। দিতীয়ত, তাহাদের স্বীকার করার পর এই কথা প্রমাণিত इইন বে, তাহারা মিথ্যাবাদী এবং অাল্লাহর বিধান গোপনকারী। পরৰ্ুু তাহারা মনগড়া বিধান ও यুক্তির উপর আমলকারী। এই কথাও প্রমাণিত হইন বে, তাহারা. সরন মনে রাসৃন্ন্নাহ (সা)-এর নিকট আcে নাই; বরং তাহাদের মনে ছিল কপটতা ও মিথ্যাকে বনিম্ঠ্রপ্পে প্রতিষ্ঠিত করার आাকअ⿰丬।

 দেয় তবে উহা বর্জন করিও।’

অতঃপর আল্লাহ ত'जানা বনেন :


অর্থাৎ আাল্লাহ যাহার পথঘ্রাতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের হায়কে আা্লাহ বিঙ্দ্ধ করিতে চাহেন না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়ায় লাষ্ননা ও পরকালে মহা শা|্তি।’


ইব্ন মাসউদ (রা) প্রভৃতি মনীবী এই প্রসংগে বলেন ঃ তাহাদের এমন ধরনের পংকিল অন্তর কিক্রপে আল্নাহ পবিব্র করিবেন এবং কিভাবে আল্লাহ তাহাদের প্রার্থণা গ্রহণ করিবেন ?
 বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসে।'

'তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপপক্ষা করিও। ঢুমি यদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে প্ৰারিবে না।'

অর্থৎ তাহারা যদি তোমার নিকট মীমাংসার জন্য আসে, তবে তাহাদের মীমাংসা করা না করা তোমার ইচ্মর উপর নির্ভরশীল। কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ করা নয়; বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, যায়দ ইব্ন আসলাম, আর্তা খুরাসানী ও হাসান (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি রহিত হৃইয়া গিয়াছে ${ }^{\circ}$ بَيْنَهُ হইলঃ হে নবী! তুমি যদি তাহাদের মর্ব্য বির্চার নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়ের সহিত বিচার মীমাংসা কর। অর্থাৎ হক ও ইনসাফের সহিত তাহাদের বিচার মীমাংসা কর, যদিও তাহারা ইনসাফ ইইতে দূরে সরিয়া গিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে।
 পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

ইহার পর আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের বিশৃংখলাসুলভ কর্মকাও, কপট আচরণ ও অন্তরের কলুষতার বিবরণ দিয়া বলেন ঃ তাহাদের নিকট যে বিকৃত কিতাব রহিয়াছে সে সম্বক্ধে তাহাদের ধারণা হইল শে, যদি এই কিতাবের সংগে সামঞ্জস্যমূলক কোন বিধান তাহারা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা উহা গ্রহণ করিবে। নতুবা কোন সঠিক বিধান পাইলেও তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। মিথ্যার উপরেই তাহাদের আস্থ।। সেই কথাই আল্মাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন :


जর্থাৎ 'তাহারা তোমার উপর কিক্রূপ বিচারভার নাস্ত করিবে ? তাহাদের নিকট তওওাত র্রহিয়াছে যাহাত আল্gাহ্র বিষান রহিয়াছে। ইহার পরও তাহারা মুখ ফিনাইয়া লয় অবং তাহারা মুমিন নহে।’

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাহার বান্দা ও রাসূল মূসা (আ)-এর উপর যে তাওরাত নাযিল করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসায় বলেন :

‘আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, উহাতে ছিল পথ-নিদের্শনা ও আলো, নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্র অনুগত ছিলেন, তাহারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতেন। অর্থাৎ তাহারা তাওরাতের কোন হুকূমকে পরিবর্তনও করিতেন না, পরিবর্ধনও করিতেন না।

উল্লেখ্য যে; রর্ব্বানী বলা হইত আল্মাহ্ওয়ালা সাধক আলিমদেরকে এবং আহবার বলা হইত তাওরাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্তিদেরকে।
 হইয়াছিল ।' অর্थাৎ তাহাদের্র উপর আল্লাহ্র কিতাব তাওরাতের প্রচার ও প্রসার এবং জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠার দায়িত্দ দেওয়া হইয়াছিল।
‘আর তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর।’


‘এবং আমার আয়াতসমূহ নগণ্য মৃল্যে বিক্রয় করিও না। আল্মাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।’

এই সষ্বক্ধে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। যাহার আলোচনা অল্প পরেই আসিতেছে।

## শেষাংশের শানে নুযূন

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

##  وَاَوْلُّبكُ هُمُ الْفَاسِقُوْنْ.

-এই আয়াতাংশত্রয় আল্লাহ্ তাজলা ইয়াহ্দীদের দুইটি গোত্র সম্পর্কে নাযিল করিয়াছেন। জাহিলিয়াতের যুপে তাহাদের পরম্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-ব্পিহ্রহ সংঘটিত হইত। তাহাদের এক গোত্র ছিল দুর্বল এবং অন্য গোত্র ছিল সবল। অবশেষে তাহারা সস্ধি স্থাপন করে যে, সবল গোত্র यদি দুর্বল গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে পঞ্চাশ আওসাক প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বন গোত্র সবল গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে একশত আওসাক প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে এই সন্ধি কার্যকরী হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় হযরত নবী (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে। এই সময় সবল গোত্র দুর্বন গোত্রের নিকট রক্তপণ হিসাবে একশত আওসাক চাহিয়া পাঠায়। তখন দুর্বল গোত্র বনে বে, আমরা তো একই ধর্ম, একই বংশ এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাইব কম আর তোমরা পাইবে

ববশি? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদের উপর অন্যায় করিয়ে আসিয়াছ। আমরা অপারগ হইয়া নীরবে তোমাদের অন্যায় সহ্য করিয়াছি। এখন আমাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই ইনসাফমত আমাদিগকে যে পরিমাণ রক্তপণ তোমরা প্রদান কর, আমরাও তোমাদিগকে সেই পরিমাণ রক্তপণ প্রদান করিব। এই ব্যাপার নিয়া উভয় গোত্রের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল শে, ইহার ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (সা)-কে নিযুক্ত করা হউক। কিন্তু সবল গোত্র নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য যাওয়া হয়, তবে আল্পাহর কস়ম, তিনি এই অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। আর আমরা যাহা করিতেছি তাহা স্পষ্টতই অন্যায়। যখন তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে মীমাংসার জন্য নির্ধারণ করিয়াছ, তখন অবশ্যই তোমাদের নির্ধারিত অংশ মারা যাইবে। তখন তাহারা গোপনে একজন মুনাফিককে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট এই জন্য পাঠাইল যে, সে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট গিয়া আগাম এই বিবাদের ফয়সালা সম্পর্কে অবগত হইবে। यদি ফয়সালা তাহাদের অনুকূলে যায়, তবে তো ভাল কथা, আর यদি ফয়সালা তাহাদের প্রতিকৃলে যায়, তবে তাহাদের দূরে থাকাই উচিত হইবে। এই পরামর্শ মত তাহারা মদীনায় এক মুনাফিককে প্রেরণ করে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার রাসূলকে এই ঘটনাটি অबरिত করার জন্য
 সূর্ত্রে আবূ দাউদও এইর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : সূরা মায়িদার এই আয়াতটির পর্যন্ত নাযিিল হইয়াছিল বনী নयীর এব বনী কুরায়যা সম্প্কে। বনী নযীররা ছিল বনী কুরায়যা অপেক্মা শক্তিশালী এবং সম্মানের দাবিদার। ঢাই বনী নयীরের কোন লোককে বনী কুরায়য়ার কোন ব্যক্তি হত্যা করিলে তাহার রক্তপণ পূর্ণমাত্রায় আদায় করা হইত। কিন্তু यদি বন্য? কুরায়यার নোককে হত্যা করিত, তবে তাহাদিগকে বনী নযীররা রক্তপণের পূর্ণমাত্রার অর্ধ্বেক দিত। অবশেষে তাহারা ইহার ফয়সালার জন্য রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আসে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে রাসূলুল্ুাহ (সা) ইনসাফের সহিত ফয়সাiনা করেন। অর্থাৎ এই উভয় গেত্রের যে কোন ব্যক্তি অন্য গোত্রের যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে উভয় গোত্রকে সমান পরিমাণে রক্তপণ আদায় করিতে হইবে। আল্দাহৃই ভাল জানেন। ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈও এইক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : কুরায়या ও নयীর নামে দুইটি গোত্র ছিল। নयীর গোত্র কুরায়यার চেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মনিত ছিল। নयীর গোত্রের কোন লোককে यদি কুরায়यার কেহ হত্যা করিত তবে তাহারা হত্যার বদলে হত্যা করিত। পক্ষান্তরে যদি নयীর গোত্রের কোন লোক কুরায়যার কাউকে হত্যা করিত তবে নयীররা উহার রক্তপণ হিসাবে একশত ওসাক খেজুর দিত মাঁ্র। যখন রাসূলুল্মাহ (সা)-এর আবির্ভাব হয়, তখন কুরায়यা গোত্রের এক লোক নयীর গোত্রের এক লোককে হত্যা করে। ফলে তাহারা হত্যাকারীকে তাহাদের নিকট সোথর্দ করিতে বলে। তখন কুরায়যারা বলে,

এখন আমাদের মধ্যে রাসূল আসিয়াছেন। তিনি ইহার ফ্য়সালা করিবেন। তখন এই আয়াত্ি नायिল इয় ः

উবায়দূন্নাহ ইব্ন মূসার সূচ্রে জবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন হিব্বান ও হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছছন। কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও ইবৃন যায়দ (র) প্রমুথও ইহা বলিয়াহেন।

आওফী (র) ......ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াত্ঋনি ব্যভিচারীী দুই ইয়াহৃদী সমৃণ্ধে নাযিল হইয়াছে এবং উহা ইতিপূর্বে একাধিক হাদীলে আলোচিত হইয়াছে। অথচ উপরোক্ত হাদীসখলিতে উল্মিথিত হইয়াছ্ বে, বিবাদমান দুই গোত্র বনূ নবীর ও বনী কুহায়য়া সশ্পক্কে এই जায়াত্ণলি নাযিল হইয়াহে। তাই ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যাইতে পারে ভে, এই ঘট্না দুইটি একই সময় ঘটিয়াছিন। ফলে উভ্য় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই আয়াত丹লি নাযিল করা হয় । আাল্gাহইই ভান জানেন।

কেননা ইহার পরে বলা হইয়াছে:
 জন্য ঢাওরাতে বিষান দিয়াহিলাম বে, প্রাণণর বদল প্রাণ, চো্খের বদন ঢোখ। ইহা দারা এই কথাই মযবূত্তবে প্রমাণিত হয় বে, এই আয়াত্খনি হত্যার বদলা সশ্পর্কীয় घটনা প্রসংণে নাयিল হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আাল্লাহ্ ত'জালা বলিয়াছছন :

इযর্ত বা'রা ইবনে আयিব, হ্যাইফা, ইবৃন জাব্ৰাস (রা) आবূ মিজনাय, আবৃ রিযা আাল-আউরিদী, ইকরিমা, উবায়দুন্মাহ ইব্ন জাবদুল্নাহ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন : এই আায়াতাংশি জাহলে কিছাবদূর ব্যাপার্র নাযিল হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন, তবে ইহার হকুম আমাদের জন্যও সমানভাবে প্রব্যোজ্য।

ইবৃরাহীম (র) হইচে জবদুর রায়্যাক (র) বর্ণনা করেন শে, ইবৃরাইীম বলেন ঃ এই আয়াতংশীট বনী ইসরাঈলদের উল্mশ্যে নাযিল ছইয়াছে বটে, কিন্ুু এই উম্মতের জন্যও এই হকুম বলবৎ ও কার্यকর। ইবৃন জারীর ইহা উদ্দৃত কর্রিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......जালকামা ও মাসক্রা (র) হইতে বর্ণনা করেন ব্, আালকামা ও মাসক্রক (র) ইব্ন মাসউদ (রা)-কে উৎকোচ সমৃণ্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, উহা অপবির্র উপার্জন। তাহারা আবার জিঞ্sাসা কর্রে, উৎকোচ্চ প্রহণ করার ব্যাপার্ হকুম কি ? তিনি



আनোচ্য আয়াতংশ প্রসংণে সুদ্দী (র) বলেন : বে ব্যক্তি ইচ্ছকৃত্ অথবা জবরদদস্মিমৃকক जাল্লাহুর বিধানের বিপরীত হহুম দেয়, অথচ সে আল্লাহ্র বিধানের সুফ্ল সশ্পক্কে যথথষ্ট जবপত, সে কাফির্রদের অন্তর্ভুক্ত।
8৫. "তাহাদূর জন্য উহাত্ বিধান দিয়াছিনাম বে, थাণণর বদনে প্রাণ, চোখের বদলে চোথ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখল্র বদলে অনুর্木প यখম। অতঃপ্র কেউ উহা wমা করিলে উহাত্ তাহার পাপ মোচ্ন হইবে। আাল্লাহ যাহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন তদনুসার্র যাহার্গা বিষান দেয় না, তাহারাই যালিম।"
 বে, তাহাদের কিতাব তাওাতে হত্যার বদলে হত্যার হকুম ছ্নি, কিম্মু তাহার বেপরোয়াতাবে
 করিলে তাহারা উহার বদলে হত্তা কর্রিয়াছছ। পক্ষাত্তরে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনী নयীরের কোন লোককে হত্তা করিলে তাহার বদলে তাহারা রক্ত দিত না। বিচারের বেলায় তাহারা এই ধরননের বৈষম্য প্রর্শন করিত। অনুক্রপভাবে তাহরা ব্যভিচারের জন্যে তাওরাতের রজম কর্ার নির্দেশ উপেক্ষ কর্রিয়া চূনকালি মাথিয়া বেত্রাঘাত কর্রিয়া ছাড়িয়া দিত। এইজন্যে বला इইয়াছছ:

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র অবতীর বিধান অনুযায়ী হুকুম করে না, তাহারা কাফির ।' কেননা তাহারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করিয়াছে। অপর এক স্থান তাহাদিগকে যালিম বলা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইনসাফ তো দূরের কথা, বরং তাহারা এক অপরের প্রতি যুলুম করিয়া ফিরিত ।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন

 হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। বুখারী (র) বলেন, একমাত্র ইব্ন মুবারকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভিত্তিতে বহু উসূলবিদ এবং ফিকহবিদ বলিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী শরী‘আতের যে সকল বিধান সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। উহা রহিত বা বর্তমানে অকার্যকর নয়। জমহূর উলামার পক্ষ হইতে এই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা শা'বী (র) হইতে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীও এই ধরনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন । হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা তাহাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, আমাদের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী (র) বলেন ঃ এই মাসআলায় মধ্যে তিনটি ধারা বা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। যাহার তৃতীয়়টি হইল ইব্রাহীম (আ)-এর শরী'আত। ইহাই কেবল আমাদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পূর্বেকার অন্য কোন শরী'আত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-ও তাঁহার অধিকাংশ সাথী-শিষ্যদের সূত্রে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনী (র)-ও এইরূপ অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা আলাই ভাল জানেন।
8৫. "তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোথের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ উহা ফমমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন ইইবে। আল্লাহ্ यাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।"

তাফসীর : এখানে আল্মাহ তাআলা ইয়াহূদীদের চোখে আং৩্যল দিয়ে দেখাইয়া দিতেছেন বে, তাহাদের কিতাব তাওরাতে হত্যার বদলে হত্যার হুকুম ছিল, কিন্ুু তাহার বেপরোয়াভাবে উহা অমান্য করিয়াছে। যথা বনী নयীরদের কোন লোক বনী কুরায়যারা কোন লোককে হত্যা করিলে তাহারা উহার বদলে হত্যা করিয়াছে। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনী নयীরের কোন লোককে হত্যা করিলে তাহার বদলে তাহারা রক্ত দিত না। বিচারের বেলায় তাহারা এই ধরনের বৈষয্য প্রদর্শন করিত। অনুকূপভাবে তাহারা ব্যভিচারের জন্যে তাওরাতের রজম করার নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া দুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিত। এইজন্যে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ 'याহারা আল্ধাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী হহুম করে না, তাহারা কাফির।' কেননা তাহারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করিয়াছে। অপর এক স্থান তাহাদিগকে যালিম বলা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা ইনসাফ করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্ুু তাহারা ইনসাফ তো দূরের কথা, বরং তাহারা এক অপরের প্রতি যুলুম করিয়া ফিরিত।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন

 হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। বুখারী (র) বলেন, একমাত্র ইব্ন মুবারকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভিত্তিতে বহু উসূলবিদ এবং ফিকহবিদ বলিয়াছেন : পূর্ববর্তী শরী'আতের যে সকল বিধান সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। উহা রহিত বা বর্তমানে অকার্যকর নয়। জমহূর উলামার পক্ষ হইতে এই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা শা’বী (র) হইতে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীও এই ধরনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা তাহাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, আমদের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী (র) বলেন ঃ এই মাসআলায় মধ্যে তিনটি ধারা বা বিষয়ের কथা বলা হইয়াছে। যাহার তৃতীীয়টি হইল ইবৃরাহীম (আ)-এর শরী'আত। ইহাই কেবল আমাদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পৃর্বেকার অন্য কোন শরী'আত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-ও ঢাহার অধিকাংশ সাথী-শিষ্যদের সৃত্রে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনী (র)-ও এইর্গপ অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্মাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

ইমাম আবূ নসর ইব্ন সাব্বাগ স্বীয় ‘আশ-শামিল’ কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, এই আয়াতের দনীলে সকল আলিম এবং ইমামগণ প্রমাণ করেন যে, নারীকে হত্যার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হইবে।

যথা নাসাঈর এক হাদীসে বর্ণিত ইইয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) আমর ইব্ন হাযমকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, স্ত্রীলোককে হত্যার বিনিময়ে পুরুষ লোককে হত্যা করা হইবে।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, মুসলমানদের রক্ত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সমান। জমহ্রূ উলামারও এই মত।

আমীরুল মু’মিনীন আनী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, কোন পুরুষ यদি কোন মহিলাকে হত্যা করে তবে তাহার বিনিময়ে পুরুষ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে না। তদস্থলে নিহত মহিলার অভিভাবকদিগকে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করিতে হইবে। কেননা পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তপণ অর্ধেক। ইমাম আহমদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন। হাসান, আতা ও উসমান বুষ্তী (র) হইতেও এইর্রপ অতিমত বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ यদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে হত্যা করে, তাহার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হইবে না; তাহাকে দিয়াত দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) এই আয়াতের দলীলে বলেন : यদি কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করে এবং যদি কোন আযাদ ব্যক্তি কোন গোলামকে হত্যা করে, তবুও হত্যার বিনিময়ে হত্যা কার্यকর হইবে।.

তবে জমহ্রূ উলামা ইমাম আবূ হানীফার এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়া আমীরুল্ন মু’মিনীন আলী (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত এক হাদীসের বরাত দিয়া বলেন ঃ রাসূলুল্ুাহ (সা) বলিয়াছেন, কাফিরকে হত্যার বিনিময় স্বক্রপ কোন মুসলমানকে. হত্যা করা যাইবে না।

পূর্ববর্তী মনীষীদের বিচার নিষ্পত্তির বিশ্মেষণে পাওয়া যায় যে, তাহারা হত্যাকারী গোলামের নিকট হইতে রক্তপণ গ্রহণ করিতেন না এবং গোলাম হত্যা করিলেও আযাদ ব্যক্তির নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করা হইত না। ইহার্ সমর্থনেও বহু হাদীস রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সহীহ নহে।

উল্লেখ্য যে, শাফিঈদের ইজমা হানাফীদের বিপরীত। কিন্তু তাহা দ্মারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, হানাফীরা বাতিন বা অयৌক্তিক। যতক্ষণে না তাহাদের মুকাবিলায় আয়াতে কারীমার সুম্পষ্ট দলীল পেশ করা যাইবে, ততক্ষণ উহা জোরদার থাকিবে।

আলোচ্য আয়াতের দলীল প্রসংগে ইব্ন সাব্বাগ যে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই : ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইততে বর্ণনা করেন : আনাসের ফুফু রবীআ একটি দাসীর দাঁত ভাগিয়া দিয়েছিলেন। চখন তাহারা সেই দাসীর নিকট উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্ুু দাসীটির অভিভাবকেরা ফ্মমা করিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে উভয় পক্ষ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য আসেন। রাসূনুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ (ইহার ফয়সালা হইল) কিসাস (গ্রহণ করা)। তখন তাহার ভাই আনাস ইব্ন নযর বলিলেন, হে আল্পাহ্র রাসূল! কিসাস হিসাবে কি তাহার সম্মুখের দাঁতই ভাপ্পিতে ইইবে ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আনাস! আল্মাহ্র বিধান হইল কিসাস গ্রহণ করা। তখন আনাস (রা) বলেন,

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই আল্মাহ্র কসম! তাহার সামনের দাঁত ভাঙ্যিয়া ফেनা হইইবে না। ইত্যবসরে দাসীর অভিভাবকরা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। ফলে তিনি কিসাস হইতে পরিত্রাণ পান। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন ঃ অবশjই আল্লাহ্র এমন কতক বান্দা রহিয়াছে, তাহারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র উপর কসম গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের কসম পূর্ণ করেন। সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুসান্না আল-আনসারী (র)......আন়াস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ একটি হাদীসের একাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনাসের ফুফু রুবাইয়া বিনতে নযর চপেটাঘাতে জনৈক দাসীর দাঁত ভাঙ্গিয়া কেলেন। ফলে দাসীর অভিভাবকের নিকট তাহারা দিয়াত দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্ুু দাসীর অভিভাবকরা তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তাহারা ক্মা প্রার্থনা করিয়া দিয়াত গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তাহারা এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাহারা উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহার বিচার নিপ্পত্তির জন্য আসিলে তিনি কিসাস গ্রহণের আদেশ দেন। তখন তাহার ভাই আনাস ইব্ন নযর (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বলেন, হে আল্মাহর রাসূল! রুবাইয়ার কি সামনের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে ? যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! রাবীআর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্র বিধান হইল কিসাস গ্রহণ করা। ইত্যবসরে সেই দাসীর অভিভাবকরা রুবাইয়াকে ক্ষমা করিয়া দেয়। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্র এমন কতক বান্দা রহিয়াছে, তাহারা यদি আল্মাহ্র উপর কোন বিষয়ে কসম করে, তবে আল্মাহ্ তাহাদের কসম পূর্ণ করেন। আনাসের সূত্রে বুখারীও এই হাদীসটি প্রায় এইর্রপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন বলেন ঃ এক গরীব যুবক এক ধনী যুবকের কান কাটিয়া দেয়। অতঃপর গরীব ছেলের অভিভাবকরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, হে আল্নাহ্র রাসূল! আমরা দরিদ্র। উহার দিয়াত আদায় করার সামর্থ্য আমাদ্দর নাই। তাই রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদের কোন ধরনের জরিমানা করিলেন না।

নাসাঈ (র)......কাতাদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ খুবই শক্তিশালী এবং ইহার প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটির ভাব খুবই অস্পষ্ট এবং অনিচ্চিত।

অর্থাৎ কোন রকমের জরিমানা এবং কিসাস গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, এই ছেলেটি অপ্রাপ্তবয়্ক ছিল। অপ্রাপ্তবয়ক্ক বালকের প্রতি কিসাস প্রযোজ্য নয়। অথবা হয়ত রাসূলুল্মাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে সেই ছেলের দিয়াত আদায় করিয়া দিয়েছিলেন। অথবা ধনী যুবকটির অভিভাবকরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিল।

ইহার ভাবার্থ্ আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলিয়াছেন ঃ হত্যার বদলে হত্যা, চোথের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম করিয়া বদলা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক আযাদ মুসলিম নর-নারীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য, যদি ইহা ইচ্ছাপূর্বক সংঘটিত হয়। গোলাম নারী-পুরুষদের ব্যাপারেও

তাহাদের পরশ্পরের মধ্যে এই বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য, অবশ্য যদি ইহা ইচ্মপৃর্বক তাহারা সং্টিত করে। ইব্ন জারীর ও ইবৃন आবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## এতদসম্পর্কিত बৌলিক নীতিমানা

দেহের ভে কোন জোড়রর উপর্রে যদি যথম করা হয় বা কাটা হয়, তথন ইজমামতে কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব। যथा হাত, পা, কর্জি ও পাক্য়র পাত ইত্যাদি।

তবে यদি যথম জোড়ার না হইয়া হাড়ের উপর হহ, তখন ইমাম মানিকের মতে উক্পু এবং উর্ক্র ন্যায় অন্যান্য অংগগর অপ্ছি ব্যতীত সকন র্গি্থিতে কিসাস নিতে হইবে। কেননা শরীররের উজ্ত স্থানসমূহের আघাত খুবই বিপদজ্জনক।
 কোন হাড়ের আघাতের বেলায় কিসাস গ্রণ কন্রা ওয়াজিব নহে।

ইমাম শাফিউ বলেন ঃ সাধারণভাবে কোন হাড়ের আघাতের বেলায় কিসাস গ্গহণ করা
 বর্ণিত হইইয়াছে। আত, শা'tী, হাসান বসরী, যুহরী, ইব্রাহীম, উমর ইবৃন आবদুন আযীয, সুফিয়ান সাওরী এবং লাইস ইবৃন মা'জাय (র) প্রম্ও এই মত ব্যক করিয়াছেন। ইমাম আহমদের প্রিল্ধ মতও ইহ।

ইমাম आবূ হনীফহা (র) তাহার মতের দनীল হিসাবে রুবাইয়া বিনঢত নयর-এর হাদীসটি ঘহণ কর্যিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র দাত ব্যতীত জন্য কোন হাড়ের বেলায় কিসাস প্রলোজ্য নয়। তবে উহা ঢাহার মতের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা উহাতে দাঁতটি জা্িিয়া যাওয়ার কথা উল্নিখিত হইয়াছে। হইতে পারে বে, দাঁতটি না ভাগিয়া উপড়িয়া পড়িয়া গिয়াছিল। এই অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

जবশ্য ঢাহার বিশেষ দনীন ইইন ইবৃন মাজাহর রিওয়ায়াতটি। উহা নামরান ইব্ন জারীয়ার পिত জারীয়া ইবৃন জুফর আা-হানাফী হইতে ইবৃন্ন মাজাহ (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন। উशাতে বনা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি जার এক ব্যক্তির বাহ তরনবারির আघাতে যখ্ম করে। ফনে তাহার বাহ কাট্যিা দ্রিখখিত হইয়া यায়। ইহার বিচারের জন্য রাসূনूন্নাহ (সা)-এর নিকট

 বনেন, ঢুমি দিয়াত গ্রহণ কর। ইহার মধ্যেই আল্মাহ্ তোমাকে বরকত দান কর্রিবেন। উল্নেথ্য বে, রাসূন্মান্যাহ (সা) এই আঘাত্র জন্য কিসালের নির্দেশ দেন নাই।

শায়থ आবূ উমর ইব্ন आবদুল বার বলেন ঃ এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতীত অन্য কোন সনদদ বর্ণিত হয় নাই। দিতীয়ত, ইशার রাবী দাহশাম ইব্ল কিরান দুর্বল। ঢाহার কোন হাদীস দनীন হিসাবে গ্রহণব্যোগ্য নয়। তেমনি নামরান ইবৃন জারীয়াও দুর্বন রাবী। তशার পিতা জারীয়া ইব্ন জুফর সাহাবী ছিলেন বনিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

जাহারা আারও বলেন ঃ क্ষতস্থান পৃর্ণ তাল না হওয়ার পৃর্বে তাহার কিসাস নেওয়া জাফ্যেয় নয়। यদি ক্ত ভাল হইয়া যাওয়ার পূর্বে কিসাস নেওয়া হয় এবং পরে यদি ফ্ত বৃদ্ধি পায়, তবে পুনরায় কিসাস নেওয়া যাইবে না।

ইহার দলীল হইল এই হাদীসটি ঃ ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন ওআইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একটি লোক অন্য একটি লোকের জানুতে আঘাত করে। ফলে সে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট গিয়া মুকাদ্দমা দায়ের করিয়া ইহার বদলা•দাবি করে। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে বলেন, ঘখম ভান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কিন্তু লোকটি অপেক্ষা না করিয়া আবার গিয়া কিসাস বা বদলা দাবি করে। ফলে রাসূলুল্ধাহ (সা)-ও অপেক্ষা না কারিয়া তাহার দাবি মতে কিসাস আদায় করিয়া দেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সেই লোকটি আসিয়া বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো খোঁড়া হইয়াছি। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাকে সুস্থ হওয়া পূর্বে কিসাস নিতে নিভেব করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পৃর্ব্ৰই কিসাস আদায় করিয়াছ। তাই তোমার থোড়া হওয়ার কিসাস বাতিন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলूল্মাহ (সা) কাহারো যখম ভাল না হওয়ার পৃর্বে কিসাস গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। একমাত্র আহমদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসআলা ঃ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীর নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করে এবং কিসাস গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করে, তবে বিবাদী বা আঘাতকারীর উপর এই জন্য দ্বিতীয়বার কোন জরিমানা বর্তাইবে না। ইহা হইল ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বলের অভিমত। জমহ্র সাহাবা ও তাবিঈদের অভিমতও ইহা।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ বিবাদীকে এই জন্য তাহার সম্পদ হইতে দিয়াত আদায় করিতে হইবে।

আমের, শা’বী, আতা, তাউস, আমর ইব্ন দীনার, হারিস উকালী, ইব্ন আবূ লায়লা, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান, যুহরী ও সাওরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ বিবাদীর অভিভাবকদের উপর দিয়াত ওয়াজিব হইবে।

ইব্ন মাসউদ (র), ইব্রাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্ন উতবা, উসমান আল-বুস্তী প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ বিবাদীকে দ্বিতীয়বার আঘাতের দিয়াত দিতে হইবে না বটে কিন্তু তাহাকে তাহার সম্পদ হইতে জরিমানা হিসাবে অর্থ দণ দিতে হইবে।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস ' (রা) হইতে এই আয়াতংশের ভাবার্থে বলেন ঃ বে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দিবে, তাহা তাহার যখমকারীর জন্য কাফফারা স্বর্ণপ হইবে এবং তাহার জন্য হইবে পুণ্যের কাজ।

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখমের ক্ষতিপূরণ ক্মা করিয়া দেওয়া হইলে উহা যখমকারীর জন্য উহা কাফ্ফারা স্বর্সপ পরিগণিত হইবে এবং ক্ষমা করার কারণে যখমওয়ালা ব্যক্তির জন্য উহা আল্নাহ্র নিকট পুণোর কাজ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খায়সামা ইব্ন আবদুর রহমান, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখের একটি অভিমতে এবং আমির শা’বী ও জাবির ইব্ন যায়দ (র) ইইতে এইর্রপ অভিমত বর্ণনা করা হইয়াছে।

দিতীয় ব্যাথ্যা ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থ্ জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) বলেন ঃ ক্ষমা করিয়া দিলে যখমকৃত ব্যক্তির জন্য উহা কাফফারা হইবে।

হাসান বসরী ও ইবৃরাহীম নাখখ্ফর একটি মঢেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে এবং আবূ ইসহাক হামদানী হইতেও এইজ্পপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। आমির শা＇বী এবং কাতাদা（র）হইত্ও ইব্ন জারীর（র）ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জাূ হাতিম（র）．．．．．．হাইসাম ইব্ন উরিয়ান নাখদ্（র）হইতে বর্ণনা করিয়াহেন বে， হাইসাম ইবৃন উর্য়য়ান বলেন ：আামি আবদদ্নাহ ইবৃন আমর（রা）＋কে একদা মুঅাবিয়ার নিকট দেথিয়াছিলাম। তখন একটি গোলাম হত্যার বদলা লেওয়া হয়। जামি তাকে লেই সময়
 বলেন ঃ হত্যাকার্রী বা যখ্কারীর লেই পরিমাণ পাপ মোচ্ হইবে ভে পরিমাণ তাহাকে w্ষমা করা ইইবে।

ইবৃন জারীর（র）．．．．．．কग়স ইব্ন মুসनिম হইঢে এইর্ণপ বর্ণনা করিয়েছেন।
ইবุন মারদুবিয়া（র）．．．．．．জটৈক आানসার ইইতে বর্ণনা করেন যে，জনৈনক आনসার

 কেলে，অথবা শরীর্রের কোথাও আघাত করে，তবে যখমকারী ব্যক্তির জন্য উश মাফ হইবে যদি यथ্ওয়ালা ব্যাক্তি মাফ করিয়া দেয়।

রাসূলূন্নাহ（সা）－এর বরাতে রাবী আরও বলেন ঃ যত্টুকু পরিমাণ দিয়াত আদায় কর্রিবে， ততট্টকু পরিমাণ कমা পাইবে। যদি পূর্ণ দিয়াতের এক－চতুর্ধাশ্শ আদায় করে，তবে সে পূর্ণ পাপের এক－চহুর্থাংশ মাফ পাইবে；यদি সে পূর্ণ দিয়াতের এক－তৃতীয়াং্শ জাদায় করে，তবে লে পূর্ণ পাপের এক－তৃতীয়াংশ কমা পাইবে। এইভাবে সে यদি পৃর্ণ দিয়াত আদায় করে，তবে লে পৃর্ণ পাপ হইতে ক্ষমা পাইবে।

ইব্ন জারীর（ৰ）．．．．．．＂আাব̨ সফ্র হইতে বর্ণনা করেন বে，आাবূ সফ্র বলেন ：একজন কুরায়শ একজন আনসারকে সজোরে ধাকা দিলে তাহার সামনের দাঁত ভাংগিয়া যায়। आনসার ইহার বিচার্রে জন্য হযরত সুপাবিয়া（রা）－এর নিকট জার্ীী পেশ করেন। মুআাবিয়া（রা） তখन আনসারকে বলিলেন，তুমি তোমার বিবাদের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধাত্ত গহণ করিতে পার（ইচ্ম হয় पুমি তাহাকে ফ্মম করিতে পার，না হয় কিসাসও গ্রহণ করিতে পার）। তখন হযরত অাবূ দারদা（রা）হয়রত মুতাবিয়ার নিকট ছিলেন। आবৃ দার্দা（রা）বলেন，আমি রাসৃসূন্बাহ（সা）－এর নিকট ঞनিয়াছি，তিনি বলিয়াছ্ন ：यদি কোন মুসলমানকে কেহ আঘাত করে এবং আঘাতপ্রাধ্ঠ ব্যক্তি यদি আঘাতকারীকে কমা করিয়া দেয়，তবে আল্মাহ্ তাহার মরত৩বা বूनन्দ কর্য়া দেন এবং তাহার সকল পাপ ষ্মমা করিয়া দেন। আনসার লোকটি আবূ দারদা （রা）－কে জ্জ্ঞ্ঞসা কর্রিলেন，সত্যিই কি आপনি ইश রাসূল্ম্রাহ（সা）－এর নিকট খনিয়াছেন ？
 হ হদ＜্যে প্রোথিত কর্রিয়া নিয়াছি। তৎकণাৎ আনসার ব্যক্তি আघাতকারী কুরায়শ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেন। আনসার্রের এই ব্যবহার্র भুশি হইয়া মুণাবিয়া（রা）তাহকে আর্থিকডাবে পুর্ৃৃত করেন। ইব্ন জারীর এবং ইমাম এাহমদ্ এইন্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ওয়াকী (র)......আবূ সফর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সফর বলেন : কুরায়শের এক ব্যক্তি এক আনসার ব্যক্তির দাঁত ভাগিয়া ফেলে। মুআবিয়া (রা)-এর নিকট ইহার বিচারের জন্য মুকাদ্দমা দায়ের করা হয়। মুআবিয়া (রা) আনসারকে বলেন, তুমি তোমার বিবাদীর বেলায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার। আবূ দারদা (রা)-ও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আবূ দারদা (রা) আনসারকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ঔনিয়াছি শে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে মুসলমান ব্যক্তি অন্যের দ্বারা শারীরিক আঘাত পায় এবং আঘঅতকারীকক ক্মা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তাহার দরজা বুলন্দ করিয়া দেন এবং সকন পাপ ক্মা করিয়া দেন। ইহা খ্িয়া তৎক্ষণাৎ আনসার বলেন, আমি তাহাকে ক্মা করিয়া দিলাম।

ইব্ন মুবারকের সনদে তিরমিযী এবং ওয়াকীর সনদে ইব্ন মাজাহও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাদের উভয়ের বর্ণনার সূত্র হইল ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক। তিরমিযী (র) বলেন, এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বন এবং আবূ দারদা হইতে আবূ সফর যে ইহা ঈনিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আদী ইব্ন সাবিত হইতে বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্ন সাবিত বলেন ঃ মুআবিয়ার যুগে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মুখাবয়বে আঘাত করিয়া মুখ থেতলাইয়া দেয়। ফলে আঘাতকারী ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট উহার দিয়াত নিয়া যায়। কিন্তু সে উহ্হা প্রহণ করিতে অস্বীকৃত জানায়। পরে আঘাতকারী ব্যক্তি দ্বি刃ুণ দিয়াত নিয়া যায়। কিন্তু সে ইহাও গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন জনৈক সাহাবী বলেন শে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রক্তপণ কিংবা তদপেক্ষা কম মূল্যের দিয়াত ক্মা করিয়া দিবে, উহা তাহার জন্ম ইইতে নিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কাফফারা স্বক্রপ গণ্য হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......উবাদা ইব্ন সামিত (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির দেহ যদি কাহারো দ্বারা যখম হয় এবং সেই যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে সে যে পরিমাণ ক্ষমা করিয়া দিবে, আল্লাহও তাহার সেই পরিমাণ পাপ ক্মা করিয়া দিবেন।

ইব্ন জারীর (র)......জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনার সূত্র হইলেন মুগীরা (রা)।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক সাহাবী (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী (রা) বলেন ঃ বে ব্যক্তি কাহারো দ্বারা দেহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আঘাতকারীকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ক্ষমা করিয়া দিবে, ইহা তাহার জন্য কাফফারা স্বর্রপ পরিগণিত হইবে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ यাহারা অাল্লাহ্র হকুম অনুयाয়ী ফ্য়সালা করে না, তাহারা যানিম।
 কুফ্রের মধ্ধেও পার্থক্য রহিয়াছছ, যুनনের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছছ এবং ফিস্কের মধ্যেও প্রকারভেদ এবং পার্থকা রহিয়াহে।

#  <br> 和  

8৬. "মর্রিয়ম ঢনয় ঈসাকে ঢাহার পৃর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিনাম। আর তাহার পৃর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়করূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইজ্জীল দিয়াছিলাম। উহাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো।"
89. "ইজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসার্রে যাহার বিধান দেয় না, তাহারা সত্য ত্যাগী।"

 ة1 ‘করিতেন এবং উহার হুকুম অনুযায়ী লোকদের বিচার নিষ্পক্তি করিতেন।'
 পথ-নির্দেশনা ও আলো। ।' অর্থাৎ’ তাহাতে ছিন সত্যের প্রতি হিদায়াত এবং উহার আলো দ্বারা উদ্রাসিত কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহের সমাধান।
 সমর্থন করিত। অর্থাৎ ইঞ্জীলের সংগে বৈপরীত্যহীন তাওরাতের সকল বিষয় তাহারা অনুসরণ করিত। ইয়াহ্দীদদর সংগে মাত্র কতিপয় ব্যাপারে তাহাদের মতভেদ ছিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ্
 এমন কত্ুলি বস্তু হালাল করিব যাহা পূর্বে তোমাদের প্রতি হারাম ছিল।’

ইহার ভিত্তিতে আলিমদের একটি মশহূর উক্তি রহিয়াছে মে, ইজ্জীল তাওরাতের কতিপয় নির্দেশকে রহিত করিয়াছিন।

অর্থাৎ ‘ইজ্জীলকে আমি হিদায়াত স্বর্রপ দিয়াছিলাম, উহা দ্বারা লোকজনকে হিদায়াত করিত। পরন্তু তাহাকে আমি ইঞ্রীন দিয়াছিলাম উপদেশ স্বর্সপ, যদ্বারা অবৈধকর্মে লিপ্তজনদের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিত এবং মুত্তাকীগণ উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিত।' অর্থাৎ যাহারা কাছীর——/৭১

जাল্লাহ্কে ভয় করিত এবং তাহার সাবধান বাণী ও আयাবের ভয়ে ভীত্মিস্ব থাকিত, ইজ্জীল তাহাদের পথের দিশা ছিল।

 cেয় $\mid$ ' কেহ ( ঋসাক্ এই জনাই ইজীল প্রদান করিয়াছি বে, সে ব্যে তাহর অনুসাগীীিপকে তদনুযায়ী পরিচানিত করে।


 (সা)-এর আবির্তবের ভে সুসং্বাদ আসিয়াছে, তাহার আবির্তাব घটিলেই ব্রে তাহারা ঢাহার সত্তত স্বীার করে এবং তাঁাাকে অনুসরণ কেরে।

जनাত্র জান্মাহ্ অ'জানা বলিয়াছেন :


जর্থাৎ ‘হে আহলে কিতাব! वে পর্যত ঢোমরা তাওরাত, ইজ্জীল এবং ঢোমাদের প্রতি আাল্লাহ্র নিকট হইতে যাহা অবতীণ হইয়াছে তাহার ঊপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে, লে পর্यন্ত তেমরা কিছুরই বিষ্পাগী নহ।

जन्गাত্র অাল্মाহ् ত'অালা বলিয়াছছন :


অর্থাৎ যাহাহা এই রাসূন ও উ-্ীী নবীর অনুসরণ করে, याহার সশ্পর্কে তাহারা তাহাদের निকট निথिত তওরাতে সুসংবাদ পাইয়াহ্।’
 সফলকাম।

তাই অন্ধাহ্ ত'আলা এখানে বলিয়াছেন :

অर्था 'যাহারা অাল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ফ্য়সালা করে না, जाহারা আল্লাহৃন আনুগত্ত হইতে বহির্গত, মিথ্যার চক্রে তাহারা আবর্তিত এবং সত্য তাহাদ্দর নিকট পর্রিত্যাক্ত। পৃর্বে আলোচিত হইয়াছে বে, এই আয়াতটি ন্যর্রদ সষ্ধ্ধেও নাযিন হইয়াছিন।

#     فِيُوِ تَخْتَكِفُوُنَ 


86. "তোমার প্রটি সতসসহ কিতাব অবতীর্ণ কর্রিয়াছি ইহার পৃর্বে অবতীর্ণ কিতাবের
 তাহাদ্রে বিচার নিশ্পও্তি করিও এবং বে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ কর্রিয়া

 তোমাদিগকে যাহা দিয়াছহন ত্ঘার্যা ঢোমাদিগকে পরীী্চ কব্রিতে চাহেন। সুত্রাং সৎকর্ম্ম তোমরা প্রত্যে্যোগিতা কর। অাল্লাহর দিকেই তোমাদ্দর সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা বে বিষয়ে মতভেদ কর্রিতেহিলে, সে সষ্ণ্কে তিনি তোমাদিগকে অবহিত কর্রিবেন।"
8৯. "অার ঢুমি ত্মা木া বিচার निষ্পত্তি কর যাহা জাল্লাহ অবতীর্ণ কর্রিয়াহেন এবং তোমাদের খেয়ান-ฆূশির অনুসরণ করিও না। आার ঢাহাদের সশ্শর্ক্ক সত্ক থাক যাহাতে জান্লাহ যাহা তোমান প্রতি অবতীর্ণ কর্রিয়াছ্ন, উহারা তাহার কিছू হইতে তোমাকে বিফ্যুত না করে। यদি ঢাহারা মুখ ফিন্রাইয়া নয় তবে জানিয়া র্রাথ বে, তাহাদের কোন পাপ্র জন্য অাল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিত্ চাহেন এবং মনুম্যের মধ্যে অনেরেই তো সত্যज्याभी।"



 করার আদেশ করিয়াছিলেন। তখন ইজীলের প্রসশ ఆজু কর্রিয়া বना হইয়াছে বে, উহার
 অবশেষে আল্লাহ্ তजালা পবিত্র কুরজান স্যক্জে আলোbনায় প্রবৃত্ত হন যাহা তিনি স্বীয় বান্দা ও

 লেই বিষ্যে কোন সন্দেহ নাই।

 উহা অতি সতৃর जান্ধাহ্র পক্ক হইতে ঢাঁার বান্দা ও রাসূন মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ
 বিশ্ধাসী, যাহারা অাল্লাহ্র বিষান অনুসরণ করে এবং তॉহার রাসূনগণণর উপর দৃঢ় বিপ্বাস রাৃে ও দূরদৃষ্টিत অধিকারী, কূরআানের প্রতি স্বতাবতই তাহদের বিশ্ধাস বাড়িয়া যায়।

বেমন তিনি অনাএ বাनিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘ইহার পূর্বে যাহাদিগকে ইলম দান করা ইইয়াছিল তাহাদের সামনে যখন উহা পাঠ করা হয়, তখন থুতনি ভর করিয়া তাহারা সিজদায় লুটিয়া পড়ে এবং বলিতে থাকে, আমাদের প্রতু পবিত্র এবং আমাদের প্রভুর কৃত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তব।'


ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ বল্লিয়াছেন যে, কুর্রআন (পৃর্ববর্তী কিতাবসমূহের) সং্রক্ষক স্বক্রপ।

আनी ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ الاميـن जর্থাৎ কুরআান শরীফ তাহার পৃর্ববর্ণী কিতাবসমূহের সংরক্ষক।

ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুজাহিদ, মুহাম্দদ ইব্ন কা‘ব, আতীয়া, হাসান, কাতাদা, আতা খুরাসানী, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতেও এইর্রপ ভাবার্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ বলেন : কুরআন পৃর্ববর্তী সকন কিতাবের সংরক্ষক। তাই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের যে অংশ ইহার সজ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইইবে, সেইটুকু সত্য এবং যে অংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ দেখা যাইবে, তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য হইবে।
 সাক্ষীস্বর্রপ। মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দীও ইহা বালিয়াছেন।

আওফி (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন : : পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিচারক স্বর্মপ।

উল্লেখ্য যে, আলোচিত শব্দ্তুলি প্রায় সমার্থক। কেননা মুহাইমিন দ্বারা আমীন, শাহিদ এবং হাকিম সবই বুঝায়। অর্থাৎ কুরআনে কারীমই সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত এক পরিপূর্ণ কিতাব। ইহার পূর্ববর্তী কিতাবগ্গলির যত বৈশিষ্ট্য ছিন, একক কুরআনের মধ্যে উহার সমত্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। উপরন্তু উহার মধ্যে এমন কতকণুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে यাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ছিল না। তাই এই কুরআন একাধারে সাক্ষী, সংরক্ষক ও সমबয়কারী বলিয়া খ্যাত। এই পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্ স্বয়ং সংরক্ষণের দায়িত্ণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

‘এই উপদেশময় কিতাব আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষণকারী।’
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ‘যে, ইহারা সকলে
 কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভাষাপতভাবে কিচুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। পরন্তু এমন অভিনব অর্থ করার বেলায়ও সন্দেহ থাকিয়া যায়। সর্বোপরি প্রথম অর্থটিই সহীহ। মুজাহিদ (র) হইতে আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, আরবী ভাষার গতি-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া উক্ত আয়াতাংশের ভাবার্থ ইহা হইতে পারে না। তাই এমন অর্থ করা ভুল হইবে।
 مـهيمن - তাহার বিশেষণ হইটে। আর যদি মুজাহিদের অর্থ সঠিক বলিতে হয়, তবে কুরআনের বাক্যটি এমন হওয়া উচিত ছিন :

وانزلنا اليك الكتاب بلحق مصدتـا لــــا بـين يديـه مـن الكتاب مهيمنـا عليه
অর্থাৎ ‘আত্ফ’ ছাড়া হওয়া উচিত ছিল।

'সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদুনসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও।'
जর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আরব, আজম, উন্মী, কিতাবী যে স্থান বা বে সম্প্রদায়ের লোকই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে আল্মাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি কর। উক্ত বিধান তোমার পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে প্রদত্ত হউক বা তোমার প্রতি নাযিলকৃত শরীআত হউক। তবে য়াহা রহিত করা হইয়াছে তাহা নহে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থ্থ ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী (সা)-কে এই আয়াতের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের ব্যাপারে বিচার করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারেন। কিন্তু এই নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন :

## 

‘কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্মাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর।' অর্থাৎ ইহা দ্বারা রাসূলুল্মাহ (সা)-কে একমাত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
 বিধানে তাহারা নিজ্েেের পক্ষ হইতে যাহা সংতোজন করিয়াছে সেই অনুসারে বিচার করিয়া এবং তাহাদের খেয়াল-খুশির বশবর্তী হইয়া আল্পাহর বিধানের বরখেলাফ করিও না। তাই আল্পাহ ত'আলা বলিয়াছেন ঃ
 पूম্মি তাহ অনুসরণ করিতে িিয়া আল্মাহর নির্দেশিত বিধান হইতে বিদ্যুত হইও না।

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পম্ট পথথ নির্ধারণ কর্য়য়াছি;
ইবন आাব, হাতিম (র)......ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন आব্বাস (রা) बलেनः : سبـيل जर्था পथ।
 भा्ञा।



মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বসরী, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী ও আবূ ইসহাক, সুবাইয়া (র)

 এবং

 ঘাট বা পানির তীর হইতে ঔরু হওয়া কোন জিনিসকে
 इয়। बোট কথা


जতঃপর আল্লাহ ত'আানা উশ্মতের বিভিন্নত এবং দীনের বিভিন্নতার প্রতি ইপ্পিত দিয়া বলেন : আল্গাহ ज'আলা তাঁার রাসূনগণণর প্রতি যে বিভিন্ন আইন ও বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার মূল ভিত্তি ছিন একই তাওইীদ̆র উপর।

आবূ হরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতে সহীহ বুখারীতে आসিয়াছে বে, রাসূনুন্নাহ (সা) বनिয়াছেন : ‘আयরা নবীর দল পরম্পরের ববমাচ্রেয় ভাই। आমাদের সকলের দীন এক।' অর্থাৎ जওওীদের দাওয়াত নিয়ৌই ঢাহারা প্রেরিত হইতেন এবং প্রত্যেকটি কিতাবের মূল বিষয় এই তাওইীদই ছিন। যথা আান্লাহর তাআানা অনাত্র বলিয়াছ্ন :
 অর্থাৎ ‘তোমার পূর্বে জামি যত র্যাসূন প্রেরণ কর্রিয়াছিনাম তাহাদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ কর্রিয়াছিলাম বে, আমি ছাড়া কোন প্রভু নাই। সুতরাং তোমার আমারই ইবাদত কর।’

जনাত্র আল্মাহ ত আলা আরও বলিয়াছেন :
 আাল্লাহ্ন ইবাদত করিবে এবং তাণূত্র অনুগত্য হইতে বিরত থাকিবে।'
 শরী'আাতর একটি বিষয় হারাম ও অন্য শরী’'অাতে তাহা হানাল ছ্নি!! অথবা ইহার উন্টা



কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইবৃন আবূ আরুন্বাহ আলোচ আয়াতাশের ব্যাখ্যায় বলেন : প্রত্যেকটি পথ ও পদ্ধতি তিন্ন ছিন। তাওরাতের শরী‘অত এক ধরননের ছিন, ইজ্জীলের শরী'অাত এক ধরনের ছিল এবং কুর্রানের শগী'অাত অন্য ধরননের। প্রত্যেক গ্ৰৃ্থ আল্লাহ তাজাना ইচ্ঘামত হালাল-হারাম বিধান কর্রিয়াছেন যাহাত্ তিনি প্রত্যেক যুপে তাহার অনুসারী ও বির্রেধীদদরকে চিহ্নিত করিতে পার্রেন।

উৰ্নৈেখ্য «ে, অఆহীদ বিরোধী কোন দীন জাল্gাহর নিকট গ্রহণব্যোগ্য নহে। প্রত্যেক নবী তাওইীদের বাণী নিয়াই প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কেহ বলিয়াছ্নে ঃ এই আয়াতাণশ্শ এই উশ্মতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহার যथার্থ অর্থ হইল, ঢে উষ্থত সকল! আমি ঢোমাদের প্রত্যেকের জন্য কুরজানকে. শরী'আত তथা মুক্তির চাবিকাঠি হিসাবে প্রণয়ন করিয়াছি। তাই প্রত্যেকের উহা অনুসরণ করা অবশ্য জরুনী।


 বর্ণনা কর্য়াছেন।



 সর্বকালের সকন জার্তিকে উর্দেশ্য কর্া হইয়াছ্ন। তিনি ইচ্ম কর্রিলে সর্বকালের সকল জাতিকে একই ধারায় ও বিধানে একত্রিত ও পরিচালিত করিতে পরিতেন, এই কথা বলিয়া তিনি তাহার অসীম ক্ষমতার কथাई প্রকাশ করিয়াহ্ন।
 দিয়াছেন এবং পরবর্তী রাসূলকে পৃর্ববর্তী রাসূন্নে সংবিষান হইতে কিছूঢা পরিবর্ত্ত বা পরিবর্ধন কর্রিয়া প্রদান কর্রিয়াছ্ন। কোন রাসূনকে পৃর্ববর্তী সকन রাসূন হইতে সশ্পূণ পরিরর্তিত এক স্বতত্ত ধরন্নর সংবিধান প্রান করিয়াছেন। यেমন শেষ নবী ও র্যাসূন মুহামদ (সা)-কে সম্পূর্ণ ম্বতত্ত ও পরিপৃর্ণ সংবিধান প্রদান কর্যিয়াছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে খাতামুল आা্্ি্য়া হিসাবে মনোনীত করা হইয়াছে। তাই অান্মাহ ত'জানা বলিয়াছ্ন :
 তিনি প্রে্যেক যুগে তাঁহার অনুসারী ও বির্স্ধাচরণকারীদ্রেরকে চিছ্তি করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে শা|্টি দিতে ও পুর্কৃত করিতে পারেন।
 অর্থ হইল কিতাবে যাহা দিয়াছেন। তাই সকলের উচিত নেকী ও কল্যাণের দিকে দৌড়াইয়া আসা। যেমন তিনি বলিয়াছেন : কর।' তাহা হইল আল্লাহর আনুগ্্ত করা এবং পূর্বাদেশ রহিতকারী আয়াতসমূহের নির্দেশ মান্য করা। আর কুরআানের উপর এই বিশ্বাস রাখা যে, ইহা সর্বশেষ আসমানী কিতাব।
 সকলকে আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হই্ৰবে এবং ঢাঁহার নিকটে কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হইতে হইবে।

অর্থাৎ ‘তোমাদের মতভেদের মধ্যে সত্য মতটি সম্পর্কে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন। অতঃপর সত্যাবাদীদেরকে তাহাদের সত্যের জন্য পুরক্কৃত করিবেন এবং প্রমাণহীন বাতিলপন্ীী ও সত্য উপেক্ষাকারী কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করিবেন। ও্বু তাহাই নহে, বরং সেই দিন তিনি সত্যের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করিবেন।
 দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই উর্ত্তম ও স্পষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

অর্থাৎ ‘আর আমি নির্দেশ দিতেছি যে, তুমি তাহাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিবে এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে না।’ ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী বক্তব্যকে জোরদার করা হইয়াছে এবং আল্নাহৃর নির্ধারিত বিধানের বিপরীত কোন মীমাংসা করিতে কঠোরভবে নিষেধ করা হইয়াছে।

অতঃপর বলা ইইয়াছে :

## 

অর্থাৎ তুমি তোমার শক্রু ইয়াহূদীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা তাহারা সত্য গোপন করে এবং আদেশকে নিষেধে র্রপান্তরিত করে। তাই তাহাদের চক্রান্তে পতিত হইও না। তাহারা মিথ্যাবাদী কাফির এবং খেয়ানাতকারী।
 হইলে তাহা তাহারা যদি না মানে এবং যদি শরী'আতের বিরোধিতা করে-


অর্থাৎ তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ স্বীয় কুদরত ও হিকমতের দ্বারা তাহাদেরকে হিদায়াত ইইতে বিচ্যুত করিবেন এবং তাহাদের কনংকময় কার্যের কারণে তাহাদিগকে অবশ্যই তিনি শাস্তি দিবেন। ফলে তাহারা অঙ্ধকার ও ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইবে।


অর্থাৎ ‘সত্যের বিরোধিতা করার কারণে অধিকাংশ লোক আল্নাইর আনুগত্য হইতে বিদূরীত হইতেছে।’

যথা অন্যত আল্মাহ ত'‘আলা বলিয়াছেন :

## 

অর্থাৎ 'তুমি অধিকাংশ লোক মু’মিন হওয়ার লোভ করিলেও তাহারা মু’মিন নয়।’ অন্যা্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তুমি যদি বিশ্পের অধিকাংশ লোকের কথা মানিয়া চল তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্মাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে।'

ইব্ন ইসহাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ কাব ইব্ন আসাদ, ইব্ন সালুবা, আবদুল্নাহ ইব্ন সৃরিয়া ও শাম ইব্ন কায়স প্রমুখ ইয়াহূদীদের কয়েকজন নেতা তাহাদের একটি বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ করিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, হে মুহাম্মদ! আপনি জানেন যে, আমরা ইয়াহূদীদের পুরোহিত এবং তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি তবে ইয়াহূদীদের সকলেই আপনার আনুগত্য স্বীকার করিবে; কেহই আার বিরোধিতা করিবে না। তাই বলিতেছি, আমাদের মধ্যে একটি বিবাদ রহিয়াছে, যদি আপনি সেই বিবাদটির ফয়সালা আমদের মতানুসারে করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব এবং আপনার সত্যতা স্বীকার করিয়া নিব। কিন্ুু রাসূন্ল্মাহ (সা) তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর আল্ধাহ তাআলা ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ


ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।
ইহার পর আল্ধাহ তাআআলা বলেন :
‘তবে কি তাহারা জাহিনী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে ? নিষ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্মাহ অপেক্ষা কে উত্তম ?'

ইহা দ্বারা সেই সব লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ইইয়াছে যাহারা আল্মাহর বিধান হইতে দূরে থাকে। অথচ বিধানে রহিয়াছে সকন অন্যায় ও অবৈধতার বিকুদ্ধে বলিষ্ঠ মীমাংসা এবং সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্বক্ধে স্পষ্ট ধারণা। এই কল্যাণময় বিধান উপেক্ষা করিয়া যাহারা খেয়াল-খুশি ও প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুযায়ী লোকদের জন্য ভিত্তিহীন ও শরী'আত বিরোধী আইন-কানুন রচনা করে, তাহারাই বিভ্রান্ত। যथা জাহিলী যুগে মুশরিকরা অজ্ঞতা ও খেয়ালখুশিমত আইন তৈরি করিত। তাতাররা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে চেংগিজ খানের অনুসরণ করে। তাহাদিগকে আল-ইয়াসিক আইন তৈরি করিয়া দিয়াছিল। উহা ইয়াহূদী, নাসারা এবং ইসলামী বিধানসমূহ ইইতে নির্বাচন করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল। তবে কিছू বিধান উহার মন্তিষ্ষপ্রসূত কাছীর—৩/৭২

ছিল। উহাকে তাহারা ইসলামী বিধানের মুকাবিলায় প্রাধান্য ও যথেষ্ট উন্নত এবং যুগোপযোগী বলিয়া মনে করিত। তাই যে বা যাহারা তদ্রপ করিবে, তাহারা কাফির বলিয়া সাব্যস্ত ইইবে। তাহাদিগকে হত্যা করা ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আল্মাহ ও তাঁহার রাসূল নির্দেশিত পথে প্রত্যাবর্তন না করিবে এবং ছোট-বড় সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসৃলের আইন মুতাবিক বিচার নিষ্পত্তি না করিবে, ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাইতে হইবে।
 বিধান ছাড়িয়া অকল্যাণময় জাহিনী বিধানের্র সন্ধান করে ?'
 উহার প্রর্তি বিশ্ধাস রাথে, সে জানে বে, আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি এতটা করুণাশীল যতটা কোন মা তাহার সন্তানের প্রতিও নহে। তদুপরি সমস্ত বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁহার রহিয়াছে সম্যক জ্ঞান, সমস্ত বস্তুর উপর ঢাঁহার রহিয়াছে একচ্ছত্র অধিকার এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি ন্যায়পরায়ণ। তাহার চেয়ে ন্যায়বিচারক আর কে হইতে পারে ?

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ যে লোক আল্লাহর বিধান ব্যणীত অন্য বিধানমতে বিচার নিষ্পত্তি করে, সে মৃর্থদের মত বিচার করে।

ইউনুস ইব্ন আবদুদ্লাহ (র)......ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ জনৈৈ ব্যক্তি তাউসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি কি আমার সন্তানদের কাহাকেও বেশি দান করিতে পারি ? তখন তিনি তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে এই আয়াতাংশ পাঠ
 কামনা করে ${ }^{\prime}$

আবুল কাসিম তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় শত্রু যে ব্যক্তি ইসলামী বিধানের মধ্যে জাহিলিয়াতের নিয়ম-কানুন সন্ধান করে এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। আবুল ইয়ামানের সনদে বুখারী এই হাদীসটি কিছুটা বর্ধিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

## ،  <br> (Or)

 Oै'

##  

৫১. "হে মুমিনগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে তোমরা বক্ধুরূপে প্রতণ করিও না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের বক্কু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর্রিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"
৫২. "আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহাদিগকে ঢুমি শীঘ্রই তাহাদের সহিত এই বলিয়া মিলিত হইতে দেখিবে যে, আমাদের আশংকা হয়, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে। হয়ত আল্লাহর তরফ হইতে বিজয় অথবা এমন কিছू দিবেন যাহাতে তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাধিয়াছিল, তজ্জন্য অনুতষ্ל হইবে।"
৫৩. "এবং মু’মিনগণ বলিবে, ইহারাই কি আল্লাহর নামম দৃঢ় শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারা আাদাদের সঞ্ছেই আছে! তাহাদের আমল বরবাদ হইয়াছে। ফলে তাহারা কত্গিপ্তস হইয়াছে।"

তাফসীর : এখানে আল্দাহ তা‘আলা তাঁহারা মু’মিন বান্দাদিগকে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া বলেন ঃ কেননা তাহারা ইসলামের শক্রু। তাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করে।
 কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহারেরই একজন হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়ায (র) হইতে বর্ণনা করেন :
হযরত উমর (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে আয়-ব্যয়ের পূর্ণাছ্গ ফিরিক্তি একটি চামড়ায় লিখিয়া পাঠাইবার নির্দেশ দিলেন। তাহার একজন খ্রিস্টান কেরাণী ছিল। সে সেই ফিরিস্তি লিখিয়া তাহার সক্xে নিয়া গেল। উমর (রা) অবাক হইলেন। তিনি বলিলেন, এই হইল বিশ্বস্ত দক্তর সংরক্ষক! তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, ঢুমিই কি মসজিদে গিয়া সিরিয়া হইতে পাঠানো ফরমান পড়িয়া ऊুনাইয়াছ ? আবূ মূসা বললেন, না, সে তাহা পারে না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি অপবিত্র ছিল ? আবূ মূসা বলিলেন, না বরং সে থ্রিস্টান। তখন উমর (রা) তাহাকে ধমকাইলেন এবং তাহার পশাতে থাপ্পড় দিয়া বলিলেন, উহাকে বহিষার কর। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :

অর্থাৎ ‘হে ঈমানদারগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাদের বক্ধুর্রপে গ্রহণ করিও না।’
মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র)......মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবদুল্মাহ ইব্ন উতবা প্রত্যেককে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সক্গে সম্পর্ক গড়িতে নিষেধ করিয়া বলেন, যে উহাদের সজ্গে সম্পর্ক কায়েম করিবে, সে তাহার অজ্ঞাতে তাহাদের দলভুক্ত ইইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা ধারণা করিয়া নিই যে, তিনি
 ইহ বলিয়াছেন।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) ছইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বস (রা) আরবের খ্রিন্টানদের যবেহকৃত পশ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন,


মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদের সজ্গে বন্ধুত্ব করিবে, নিশয়ই সে তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইবে।' আবূ-যিনাদ হইতেও এর্রপ বর্ণনা করা ইইয়াছে।

ইহার পর আল্মাহ তাআলা বলেন
অর্থা 'যাহাদের অন্তরে সন্দেহ ও নিফাক রর্হিয়াছে, তাহারা 'গোপনে ও প্রকাশ্যে তাহাদের বন্ধু ও সমমনাদের সন্গে যোগাযোগ করে।'
 আমাদের ভাগ্য বিপর্য়় ঘটিবে।’ অর্থাৎ তাহারা এই বলিয়া তাহাদের সঞ্গে যোগায়োগ করে যে, দুর্ভাগ্যবশত যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়, তখন ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তাহাদের উপকারে আসিবে। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :
 দান করিবেন।

সুদ্দী (র) ইহার ভাবার্থ্থ বলেন ঃ ইহা দ্বারা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইপ্গিত করা হইয়াছে।
অনেকে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মুসলমানদের হাতে শাসনভার আসার প্রতি ইক্গিত দেওয়া হইয়াছে।

এই আয়ার্তাংশের ভাবার্থে সুদ্দী (রা) বলেন : ইহা দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের নিকট হইতে মুসলমানদের জিযিয়া আদায়ের ইক্গিত প্রদান করা হইয়াছে।

 না, মুসল্লমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত লিপ্ত থাকিয়াও যাহারা বহাল তবিয়াতে রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে শোনিতাশ্রু বহাইতে ইইবে। সেই দিন আল্লাহ তাহাদের চক্রান্ত মু’মিনদের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন। তখন মুসলমানরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবে, ইহারা কি তাহারা, যাহারা শপথ করিয়া আমাদিগকে বলিত, আমরা তোমাদের সজ্গে রহিয়াছি! শেষ পর্যন্ত তাহাদের মিথ্যা ভেন্ফীবাজী ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :


 ’ْ পড়ּ। কেহ মুবতাদা হিসাবে লাম-এর উপর পেশ দিয়া পাঠ করেন। কেহ আতফ
 মদীনাবাসীরা واو বাদ দিয়া ইব্ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন।

এই আয়াতের শানে নুযুল সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইহা দুইটি লোককে লক্ষ্য করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। তাহাদের একজন ওহদের যুদ্ধের পর তাহার এক

সাথীকে বলে, আমি ইয়াহূদীদের সহিত সম্পর্ক রাখি, যাহাতে ভবিষ্যতে কোন সুযোগমত আমি উহাদের সহযোগিতা পাই। অন্যজন বলে যে, আমি সিরিয়ার অমুক খ্রিস্টানের সহিত যোগাযোগ রাখি, যাহাতে সুযোগমত তাহার সাহায্য-সহযোগিতা পাইতে পারি। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন :

जর্থাৎ ‘रে মু’মিন সকল ! ইয়াহূদী ও খ্রিট্টানদিগকে বন্ধুরূপপ গ্রহণ করিও না।’
ইকরিমা (রা) বলেন ঃ ‘এই আয়াতটি আবূ লুবাবা ইব্ন মুনযির সম্পক্কে নাযিল হইয়াছে। যখন•রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে পাঠাইয়া বনী কুরায়यাদেরকে ডাকিয়াছিলেন, তখন বনী কুরায়यারা जাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদের সন্গে কিন্দপ ব্যবহার করিবেন 3 তিনি তখন স্বীয় হস্তদ্মারা গলদেশের প্রতি ইপ্পিত করিয়া তাহাদেরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমাদিগকে তিনি হত্যা করিবেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা আবদুল্ধাহ ইবনে উবাই ইব্ন সলূল সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যথা ইব্ন জারীর (র)......আতীয়া ইব্ন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতীয়া ইব্ন সাদ (র) বলেন ঃ উবাদা ইবনে সামিত (রা) বনী হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্র হইতে প্রস্থান করিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্মাহর রাসূল! আমার বহু ইয়াহূদী বন্ধু রহিয়াছে, কিন্ুু আমি তাহাদের সঞ্গে বক্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দিলাম! কেননা তাহাদের বন্ধুত্ব অপেক্ষা আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বন্ধুত্ব শ্রেষ্ঠ মনে করি। উহার প্রেক্ষিতে আবদুল্মাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল বলে, আমি অবশ্য ভূত-ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাই আমি আমার পূর্বের বক্ধুদেরকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) আবদুল্মাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আবুন হুবাব! তুমি এই ব্যাপারে উবাদা ইব্ন সামিত হইতে কেন পিছপা হইত্ছ ? অথচ তোমারও উহা করা উচিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াত দুইটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র)......যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যখন বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় ঘটে, তখন মুসলমানরা তাহাদের ইয়াহ্দী বন্ধুদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্নান জানাইয়া বলেন যে, বদরের মত বিপর্যয় তোমাদের ভাগ্যেও ঘটিবে। উহার উত্তরে ইয়াহূদী নেতা মালিক ইব্ন সাইফ বলে যে, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কতক কুরায়শদের উপর বিজয় লাভ করিয়া অহংকারে মাতিয়া উঠিও না। যদি কখনো আমাদের সহিত তোমাদের যুদ্ধ হয়, তখন যুদ্ধ কাহাকে বলে দেখিবে। তখন উবাদা ইবনে সামিত (রা) রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের ইয়াহ্দী বন্ধুদের অন্তর বড় কঠিন। यদিও তাহাদের অন্ত্র শানিত এবং তাহারা যুদ্ধবাজ, তবুও আমি তাহাদের বন্ধুত্ধ ছিন্ন করিয়া আল্ধাহ এবং তাঁহার রাসূলের সন্সে বক্ধুত্ব স্থাপন করিতেছি। এখন হইতে একমাত্র আল্মাহ এবং তাঁহার রাসূলই আমার প্রকৃত বন্ধু। তখন আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই বলে, আমি ইয়াহূদীর সহিত বন্ধুত্ ছ্নি করিব না। আমি ভাবিয়া কাজ করি। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন; হে আবুল হুবাব! তুমি ইয়াহূদীদের সজ্গে বন্ধুত্ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উবাদা হইতে নিচে নামিয়া গিয়াছে। অথচ তোমারও ইহা করা উচিত! এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে নাযিল হইল :

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন : প্রথম ইয়াহূদীদের বনূ কাইনুকা গোত্র তাহাদের এবং রাসূলুল্নাহ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঞ্গ করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা বলিয়াছেন যে, সেই গোত্রের বহু লোককে তাহাদের বিচারের ব্যাপারে নির্দেশ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্মাহ (রা) বন্দী করিয়া রাখেন। যখন তাহাদের শাস্তি নির্ধারিত হয়, তখন আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিয়া রাসূলूল্নাহ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার বক্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইহারা খাযরাজদের সঙ্গে শান্তি চূক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু রাসূলুল্মাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাশ্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্নাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারোো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর জামার এক প্রান্ত টানিয়া ধরে। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, ছাড়িয়া দাও। এই ধরনের আচরণের ফলে রাসূলুল্নাহ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলেন, তোমার অমগল হউক, আমাকে রেহাই দাও। সে বলিল, না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বন্ধুদের ব্যাপারে অনুগ্রহ না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। তাহারা দলে বৃহৎ এবং এই পর্যন্ত তাহারা আমার পক্ষ অবলন্বন করিয়াছে। আজ একদিনে এই বৃহৎ দলটি ধ্ণংস ইইয়া যাইবে খুনয়া আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত। পরিশেবে হূযূর (সা) বলেন ঃ যাও, সব কিছু তোমার জন্যই হইল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......উবাদা ইব্ন ওলীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন : যখন বনূ কাইনুকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সক্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে, তখন আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করে। কিন্তু উবাদা ইব্ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কোন রকমের সুপারিশ করিতে অস্বীকৃতি জানান। যদিও তিনি উবাই ইব্ন সলূলের মত বনী আউফ ইব্ন খাযরাজদের একজন বন্ধু ছিলেন। উপরন্তু তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্মাহ ও তাঁহার রাসূলের ইচ্ছনুুায়ী উহাদের সহিত সম্পর্কে ছিন্ন করিয়াছি এবং আমি আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সজ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। আজ হইতে আমি কাফিরদের বন্ধুত্ব সম্পর্ক ইইতে মুক্ত ও পবিত্র। উবাদা ইব্ন সামিতের এই সিদ্ধান্ত এবং আবদুল্নাহ ইব্ন উবাইর উপরোক্ত ভূমিকার প্রেক্ষিতে সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াত তিনটি নাযিল করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)......উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন : আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই রোগ শय্যায় শায়িত অবস্থায় আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সক্গে তাহাকে দেখিতে যাই। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে বলেন, আমি তোমাকে ইয়াহূদীদের সন্গে বন্ধুত্ রাখিতে নিভেধ করিয়াছিলাম। উত্তরে আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই বলে, আসআদ ইব্ন যুরারা ইয়াহূদীর প্রতি চরম শত্রতা পোষণ করিত। কিন্তু তাহাকেও মরিতে হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সনদে আবূ দাউদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।



## 

৫8. " হে মু’মিনগণ! তোমাদের কেহ দীন হইতে ফির্রিয়া গেলে জাল্লাহ এমন এক সम্প্রদায় জানিবেন यাহাদিগবে তিনি ভালবাসিবেন ও তাহারা ঢাঁহাকে ভালবাসিবে।



 সালাত জাদায় করে ও যাকাত দেয়।"
 দলই ঢো বিজয়ী হইবে।"

তাফসীর্গ ঃ এখানে আল্লাহ ত'জালা তাহার অসীম শক্তির সং্বাদ দিয়া বনেন, যদি কেহ তাহার দীনের সহব্যোিিত করিতে অন্বীকৃতি জানায় এবং দীন প্রতিঠ্ঠার পথ্থ প্রতিন্ধক হইয়া मॉড়़য়, তবে আল্লাহ অতি সত্র তাহার পরিবর্ত্ এমন কতক লোক নিয়োজিত করিবেন যাহারা বাতিন্ের মুকাবিলায় লৌহ প্রাচীর্রের ন্যায় মব্যৃত হইবে এবং দীন প্রতিষ্ঠায় প্রাণ্রাত করিবে।

যथा অনাত্র আা্gাহ ত'অালা বनিয়াছ্ছন :

जর্থাৎ ‘यদি ঢোমরা মুথ ফিরাও তাহা হইলে আল্নাহ তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন সস্প্রদায় আনিবেন। তাহারা তোমাদের মত হইবে না।’

आল্লাহ অনাত্র আরো বनিয়াছেন :

অর্থ্ 'তিনি यদি চাহেন তো ঢেমাদিগকে সরাইয়া নতুন সৃষ্টি নিয়া আসিবেন এবং তাহা কর্রিতে তিনি অক্ষম নহেন ?

 করিয়া যদি বাতিন্লের দিকে ধাবিত হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি লেই ধরনের লোকদের উল্দল্যে নাযিন হইয়াছ্হ যাহারা জাবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে বিদ্রোহ কর্য়য়িল। তাই এই আয়াতের निতীয় जংশশ जাল্লাহ ত'অালা বলেন:



হাসান বলেন : অান্নাহ্র কসম! এই আয়াতাংশে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-সহ जন্যান্য সাহাবীদূর কথা বনা হইয়াছে। ইবৃন आাবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

जাবূ বকর ইব্ন অাবূ শায়বা (র) বলেন बে, आযি আবূ বকর ইব্ন আাইয়াশের নিকট
 आহলে কাদিসিয়ার কथা বলা হইয়াছে।

মুজাহিদ হইতে নাইস ইবৃন जাবূ সুলায়ম বলিয়াছ্ন ঃ এই আয়াতাণশে যাহাদের কथা বলা হইয়াছ, তাহারা হইল বৃৃত্র সাবা গোত্রের কোন এক সশ্প্রদায়

ইব্ন आবূ হাতিম (র)......ইব্ন আাব্বাস (রাা) হইতে বর্ণনা করিয়াছূন বে, আলোচ্য আয়াতংশ্শে উল্লেগিত সম্প্রদায় প্রসল্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহারা হইল ইয়েমেনের কিনদাহ ও সুকুন গোর্রের লোক।

ইব্ন जাবূ शাতিম (র)......জাবির ইব্ন आবদ্দুলাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইব্ন আবদদ্মাহ (রা) বলেন ঃ আলোচ আয়াতাংশ সম্ষক্ধে রাসুলূম্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা
 তবে এই হাদীসটি অতत্ত দুর্বন।

ইবৃন आবূ शাতিম (র)......অাবূ মূসা আশजারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ মূসা आশারী (রা) বলেन : चथन
 কওমের লোক। ঔবার সনদদ ইব্ন জারীরও এইর্গপ বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইহার পরের আায়াতাঁশ্ল জাল্লাহ ত'আানা বলেন :

> آَذلِّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَتَى الْكَانِرِبْنَ.
‘তাহারা মুমিন্নে প্রি কোমল এবং কাফির্রদের প্ি কঠোর হইবে।’
এই আয়াতাংশে পরিপূর্ণ মুমিনের দুইটি বৈশিষ্য বনা হইয়াছে। এক, তাহারা পরর্প্পর পর্প্পরের প্রতি অত্ত বিনస্ী থাকিবে। দুই, তাহরা কাফিরদের পতি থাকিবে অত্ত্ত কঠঠার। যथा অন্যত্র जান্वাহ ত'জানা বলিয়াছেন :
 নিজেরা অকে অপরের প্রতি অত্ত বিনয়ী ও নম।

ইशতে রাসালুল্মাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য সস্পক্কে বলা হইয়াছে বে, তিনি তাহাদ্র অনুগামীদের সামনে সদা হসিসুম্থে थাকেন এবং শজ্র্দের সামনে থাকেন বীরোচিত গাভীর্य নিয়া।

ইহার পর জাল্াাহ তাআালা বলেন :

‘তাহারা জাল্gাহ্র পহথ জিহাদ করিবে এবং কোন নিদ্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না।’

 প্রকাশ করে না। তেমনি ঢাহারা জিহাদের ময়দান হইইত প্ষ্ঠপ্রদর্শন করে না, কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না এবং তাহারা সত্তের পথে জগের হইতে ক্লাা্তি অনুভব করে না।

ইমাম आহ্যদ (র)......जাব্ यর (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, आবূ यর (রা) বলেন : আমাকে আমার থ্রিয়তম বব্দু রাসূল (সা) সাতটি কাজের আদেশ কর্রিয়াছেন। তিনি আমাকে মিসকীনদিগকে ভানবাসিতে ও তাহাদের সল্গে উঠাবসা করিতে, নিজ্রের ঢেয়ে নিম্ষুর্রের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে ও নিজের চেয়ে উপর্থ লোকদের প্রি দৃষ্টিপাত না কর্রিতে,
 চাহিতে, তিক্ত ইইলেও সত্য কথা প্রকাশ করিতে, অা্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার পর্রোয়া না করিতে, আর অধিক হারে কেনना ইহার जাधার ইইন आরাশ্র নীচে অবস্থিত।

ইমাম আহমদ (র)......অাবূ মূসান্না (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, जাব মুসান্না (র) বলেন :
 দিয়াছ্ন। সাতবার আল্লাহকে সাক্ষী রাথিয়া আমি এই কথাটি বলিয়াছি বে, आল্লাহর পথে চলিতে কোন নিন্ूুকের নিন্দার পরোয়া করিব না। অাবূ যর (রা) বলেন, এক্দা রাসूন্মা্নাহ (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন ঃ বেহেশঢের বিনিময়ে তুমি কি আমার হাতে দীক্ষা নিবে ? আমি যুা সৃচক উত্তর দিয়া হাতখানা তাহহার দিকে বাড়াইয়া দিলে তিনি বলেন : শর্ত হইন, তুমি কাহার্রে নিকট কিছू ভিষ্ম চাহিবে না। आাম বলিলাম, হাঁ, ঠিক आছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমার সাওয়ারীরর পিঠ ইইতে यদি «কটি চাবুকও পড়িয়া যায়, তবুও না। অর্থাৎ সামান্য একটি চাবুকও यদি সাওয়ার্রীর ঊপর হইঢে নীচে পড়িয়া যায়, তভুও কাহর্রো সাহাय্য নিবে না, বরং নিজেই নামিয়া উহা ঢুলিয়া লইবে।
 (রা) বলেন, রাসূন্মালাহ (সা) বলিয়াছেন ः সাবধান! চক্মুলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে কেহ বেন সত্য বলা ইইতে বিরত না थাকে। কেননা মৃহ্যুকে কেহ আগাইয়া নিয়া আসিঢে পারে না এবং त্রিযিককে বাধা দিতে পারে না। অর্থাৎ সময়-সুশোগে সত্য বলিবে এবং আল্লাহর ৫ণণগান করিবে - কাহারো অই অপেক্ষ না করা উচিত। একমা|্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাছ্রী—৩/৭৩

ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর বিধান বিরোধী কোন কাজ করিতে কাহাকেও দেখার পর নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া যদি উহার প্রতিবাদ না করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, উহার প্রতিবাদ করিতে তোমাকে কে বিরত রাখিয়াছিল ? সে বলিবে, মানুষের ভয়ে আমি প্রতিবাদ করি নাই, নীরব ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলিবেন, তোমার ভয় করার বিষয়ে আমি বেশি হকদার ছিলাম। আমর ইব্ন মুররা হইতে আ'মাশের হাদীসে ইব্ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (†) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা বান্দাকে বহু প্রশ্ন করিবেন। উহার মধ্যে এই প্রশ্নটিও করা হইবে শে, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হইতে দেথিয়াছ, কিন্তু তুমি উহার প্রতিবাদ করো নাই কেন ? তখন সে উত্তরে দলীল হিসাবে দাঁড় করাইবে যে, হে প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি ভরসা করিয়াছিলাম এবং লোক ভয়ে নীরব ছিলাম।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, নিজেকে লাঞ্ছিত করিবে। তখন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজেকে লাঞ্ছিত করা অর্থ কি ? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ অর্থ হইল, এমন্ ধরনের বিপদ নিিজের কাঁধে তুলিয়া নেওয়া যাহা বহন করিবার শক্তি তাহার নিজের না থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ
ذُلبَكَ نَضْنُ اللَهِ، يُوْتِيْهِ مَنْ يَشَثَاءُ
‘ইহা আল্লাহ্র অনু্্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন।’ অর্থাৎ কাহারো মধ্যে উপরোক্ত ওুণাবলী বিদ্যমান থাকা মানে আল্লাহর অনুপ্রহ ও তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়া।
 বিষয় প্রত্যার্খ্যানককারীকে তাঁহার বিশেষ অনু্থহ দানে সিক্ত করেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ ‘তোমাদের বন্ধু ইয়াহূদীরা নয়; বরং তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সহিত।’
 প্রদান করে।' অর্থাৎ সেই সকল মুমিন যাহাদের মধ্যে নামায কায়েম করার মত বিশেষ গুণ থাকে এবং যে ইবাদতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার করে আর যাকাত প্রদান করে যাহা অক্ষম ও মিসকীনদের হক ও তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করে।

وَيُّْتُوْنْ الزَّكَوْةَ -এর حـال रिসাবে আসিয়াছে। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, যাহারা রুক্ অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।

যদি এই অর্থ নেওয়া হয় তবে রুকূর অবস্থায় যাকাত দেওয়া উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হয়। অথচ কোন আলিম ও মুফতী এই অবস্থয় যাকাত দেওয়া উত্তম বলিয়া মনে করেন না।

এই অর্থ গ্রহণকারীরা একটি ঘ়টনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন মে, এই আয়াতটি হযরত আनী (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ একদা হযরত আলী (রা) রুকূ অবস্থায় थাকিতে এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি সেই অবস্থায় তাঁহার আংটিটি খুলিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......উতবা ইব্ন আবূ হাকিম হইতে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন
 (রা)-সহ সকল মুমিনের ব্যাপার্রে নাযিল হইয়াছে।

আবূ সাঈम আল-আশাজ্জ (র)......সালমা ইব্ন কুহাইল (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সালমা ইব্ন কুহাইল (র) বলেন : আলী (রা) রুকূ অবস্থায় একটি আংটি দান করিলে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াতটি আলী (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। কেননা তিনি একদা রুকূ অবস্থায় দান করিয়াছিলেন।

আবদুর রাযযাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন ঃ এই আয়াতটি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্দাহ (সা) মসজিদ হইতে বাহির হন। তখন বহু লোকজন নামায পড়িতেছিল। কেহ ছিল রুকূ অবস্থায়, কেহ ছিল সিজদা অবস্থায়, কেহ ছিল দাঁড়ান অবস্থায় এবং কেহ ছিল বসা অবস্থায়। ইতিমধ্যে একজন ভিক্ষুক আসিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ভিক্ষা চাহে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেহ কি তোমাকে কিছু দিয়াছছ ? ভিক্ষুক বলিল, হ্যা, দিয়াছে। রাসূলুল্দাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, এই দাঁড়ান লোকটি দিয়াছে। রাসূনুল্ধাহ (সা) আবার জিজ্ঞাসা করেন, সে কোন্ অবস্থায় তোমাকে ভিক্ষা দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, তখন সে রুক্ূূ অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, যে তোমাকে ভিক্ষা দিয়াছে সে তো আলী ইব্ন আবূ তালিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট বসিয়াই জোরে জোরে পড়িতেছিলেন :

ইহার সনদ অসমর্থনযোগ্য।
উল্লেখ্য যে, আनী (রা), আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) ও আবূ রাফি (রা) প্রমুথের সৃত্রে ইব্ন মারদুবিয়া এই সম্বন্ধে যত হাদীস রিওয়ায়াত করিয়াছেন, উহার প্রত্যেকটি রাবী অযোগ্যতা, অজ্ঞত, মিথ্যাশ্রয়িতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যাত এবং অসমর্থনযোগ্য।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্সাস (রা) হইতে মাযমূন ইব্ন মিহরানের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি সকল মুমিনকে উদ্লেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে বটে, তবে সর্বপ্রথম আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাফরের নিকট এই আয়াতটি উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই ঈমানদার কাহারা ? তিনি বলেন, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, আমরা ঔনিয়াছি যে, এই আয়াতটি আলী (রা)-এর ব্যাপারে নাযিন হইয়াছে। তিনি বলেন, হ্যা, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তিনিও তাহাদের একজন।

আসবাত (র)......সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ অবশ্য এই আয়াতটি সকল মু’মিনকে উদ্দেশ্য করিয়াই নাযিল করা হইয়াছিল, কিন্ুু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই, তখন আनী (রা) মসজিদের মধ্যে রুকূ অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায় এক ভিক্ষুক গিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাঁহার হাতের আংটিটি খুলিয়া ভিফ্মুককে দিয়া দেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইবৃন আব্বাস (রা) ইইতে বলেন ঃ ইহাতে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সজ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইতিপূর্বে আমরা একাধিক হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি যাহাতে দেখা যায় শে, এই আয়াত্ুলি উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর ব্যাপারে তখন নাযিল ইইয়াছিল, যখন তিনি ইয়াহৃদীদের হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সন্গে বন্ধুতৃ স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এইজন্য আল্মাহ তা’আলা এই. আলোচনার সর্বশেশে বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘শে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহ্র সাথে, তাঁহার রাসূলের সাথে এবং মুমিনদের সাথে, সে আল্মাহ্র দলভুক্ত হইল। আর নিচয়ই আল্লাহ্র দল বিজয়ী।’

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ আল্লাহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত থাকিব। নিচ্য়ই আল্লাহ শক্তিশানী ও প্রবল পরাক্রান্ত। যাহারা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্ধাস রাখে, তাহাদিগকে তুমি এমন পাইবে না যে, তাহারা আল্মাহ ও তাঁহার রাসূল়্ের শত্রুদের সজ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, যদিও উহারা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও আ丬্মীয় হইয়া থাকে। তাহাদের অন্তরে

আল্মাহ అষ্রু ঈমান লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ম্বীয় ক্রহ (জিবরাঋল) দ্বারা তাহাদিগকে সাহাय্য করিয়াছ্ন। আর ঢাহাদিগকে আাল্লাহ এমন বেহেশতসমূহে প্রবিষ্ট করাইবেন ব্যেখ্ণলির নিম্মদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরকান অবস্থান করিবে। আল্gাহ তাহাদের প্রি সব্ভুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সত্তুষ্ট। আর তাহারাই আল্মাহর দল, আল্লাহ্র দলই সফললকাম ছইবে।
 জগত্ সফলকাম এবং উতয় জগতে সে পাত্ত ইইবে জাল্লাহ্র মদদ। সেই কথাই এখানে বলা शইয়াছে :

অর্থাৎ ‘ব্যে ব্যক্তি বক্ধুত্ব রাগিবে আল্লাহ, ঢাহার রাসূল এবং মুমিনদের সাথে, লে আল্লাহর দলযুঞ হইন এবং নিচয়ই জাল্লাহ্র দল বিজয়ী।

## (oV) 

## 

৫৭. "વে সूমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেఆয়া হইয়াছে তাহাদের

 হও, আান্øাহকে ভয় কর।"
৫৮. "তোমর্木া যখন সানাত্ন জन্য আামান জানাও, ঢখन ঢাহাহ্রা উহাকে হাসিতামাশা ও ब্রীড়ার ব্যুজূপ গ্থহণ করে, ঢাহা এইজন্য বে, ঢাহান্গা এমন এব সস্প্রদায়, यাহাদ্র্ বোধ্শखি নাই।"
 মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কেননা মুসনমানরা সর্ব্বেওম অকটি বিধানের অনুসরণ করে যাহা

 বশবর্তী হইয়া ঢাহারা মনে করে বে, ইহা একটা লেল-তামাশার বিষয়। আাল্gাহ তাহাদের এমন আচ্ণণর সমালোচনা কর্রিয়াছেন। যथা কোন কবি বলিয়াছেন :
وكم من عائب قولا صحيــا + وافته من الفهم السقيم


আল্লাহ তাআআলা বলিয়াছেন :

> مِنَ الَّدِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَبْكُمْ وَا لْكُفَّارَ

অর্থাৎ ‘তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে এবং কাফিরদিগকে।







অর্থাৎ ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। এইখানে ‘কুফফার’ দ্দারা মুশরিকদিগকে বুঝান হইয়াছে।

 জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ তোমরা यদি মুমিন হইয়া যাও, তবে তাহাদিগকে তোমাদের এবং তোমাদের দীনের শক্রু মনে কর। কেননা তাহারা তোমাদের শরী’আতের ব্যাপারে ঠাট্টা-তামাশা করে।

অন্যত্র আল্মাহ ত'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘ুমিনদের উচিত মুমিন ব্যতীত কাফিরদের সক্েে বন্ধুত্ণ না করা। অতঃপর যে ইহা করিবে, তাহার সাথে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এমন অবস্থায়, যখন তোমরা তাহাদের হইতে কোন প্রকার আশঙ্কা কর। আর আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তার ভয় দেখাইতেছেন এবং আল্মাহর নিকটই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

ইহার পর আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ
‘তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্নান কর, তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুর্ণপে গ্রহণ করে।’

অর্থাৎ এইভাবে যখন মুআযিযন নামাযের জন্য আयানের মাধ্যমে আহ্নান করে, যাহা जলিমদের নিকট এবং বুদ্ধিমানেরা যাহার মর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তাহাদের নিকট সর্ব্বোত্তম আমল সেই আযানকে নিয়া তাহারা ঠাট্যা-তামাশা করে।
 বোধশক্তি নাই।’

এই সকল হইল শয়তানের খাসলত। শয়তান যখন আযান শোনে, তখন সে তু্যদ্বার দিয়া বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়া থাকে যেখানে আযানের শব্দ পৌছে না। যখন আযান শেষ হইয়া যায়, তখন সে আবার আসে এবং তাকবীর তরু হইলে আবার পালাইয়া যায়। তাকবীর দেওয়া শেষ হইলে সে পুনরায় আসে এবং নামাयীকে বিভ্রান্ত করার ব্রতে লিপ্ত হয়। নামাयীকে সে ভুলিয়া যাওয়া কথা মনে করাইয়া দেয়! ফ্য়ে কত রাকাআত নামায হইল, তাহাও নামাযী ভুলিয়া যায়। यদি কাহারো এমন অবস্থা হয়, তবে তাহাকে শেষ সিজদার পৃর্বে দুইটি সাহু সিজদা দিতে হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যুহরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা কুরআন শরীফের মধ্যেও আযানের ক্রথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর ঢিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :

ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
আলোচ্য আয়াত প্রসন্গে আসবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বর্ণনা করেন মে, সুদ্দী (র) বলেন ঃ মদীনায় একজন খ্রিস্টান ছিল। সে যখন প্রথম আযানে বাক্যাি শোনে, তখন বলে, মিথ্যাবাদী জ্বলিয়া ভশ্ম হঁইয়া যাক। অতঃপর সেইদিন রাতেই ঢাহার পরিচারিকা ঘরে আগুন নিয়া আসিতে লাগিলে এক ধরনের পতন্গ উড়িয়া আসিয়া আগুনের উপর পড়ে এবং কিভাবে যেন ঘরে আগুন লাগিয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তি এবং ঘরের সকলে ঘুমাইয়া ছিল। ফ্লে ঘরের সকলে পুড়িয়া মারা যায়। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে লি়্েখেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্নাহ (সা) বিলালকে নিয়া কাবায় প্রবেশ করেন এবং রাসূলুল্মাহ (সা) বিলালকে আযান দিতে আদেশ করেন। তখন আবূ সুফিয়ান ইবৃন হারব, আত্তাব ইব্ন আসীদ ও হারিস ইব্ন হিশাম কাবার পাশে বসা ছিলেন। আত্তাব ইব্ন আসীদ আयান তনিয়া বলেন যে, (আমার পিতা) আসীদের প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ ছিল। কেননা তাহাকে এই ক্রোধ উদ্রেককারী কথাগ্গি ওনিতে হয় নাই। পূর্বেই তিনি ইহধাম হইতে সৌভাগ্যময় বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। হারিস ইব্ন হিশাম বলেন, আল্মাহর কসম! ইহাকে যদি সত্যই মনে করিতাম তাহা হইলে ইহার অনুসরণ করিতাম। আবূ সুফিয়ান বলেন, এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করিতেই আমার ভয় হয়। না জানি এই উৎপলগ্গি আমার মন্তব্যের কথা তাহাকে জানাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে হুযূর (সা) আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ তোমরা যাহা বলিয়াছ তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। তৎক্ষণাৎ হারিিস ও আত্তাব বলেন, আমরা

সাক্ষ্য দিতেছি, নিষ্য়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তাহা না হইলে কে আাপনাকে আমাদদর কথা জনাইল! এখানে ঢো চহুর্থ কোন ব্যক্তি হিল না।
 হইতে বর্ণনা করেন ভে, আবদুল আयীय ইবনে আবদুল মালিক ইব্ন আবূ মাহযূরা (রা) বলেন,
 পালিত পুত্র ছিলেন) জামি যখন সিরিয়া গমনোদ্দেশে রওয়ানা ইই, তথন আমি তাহাকে বলি, সেখানকার লোকেরা আমাকে অবশ্যই আপনার আযানের ঘট্নাটি সপ্পর্কে জিঞ্ঞাসা করিবে; তাই সেই घট্নাটি আমাকে বলুন। তখন তিনি বলেন, ঘাঁ, শোন, র্রাসূনूল্बाহ (সা) যখন

 হাসি-তামাশা করিতে থাকি। আমাদের প্ই তামাশা করার কথা কিতাবে যেন রাসূনুল্बাহ (সা) জানিতে পারেন। ফলে তিনি আমাদিগকে ডাক্যিয়া পাঠান এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির এত উচ্চ আওয়াय জাম গিনিতে পাইলাম? সকলে আমার প্রতি ইঃগিত করিল। তাই রাসুলूল্মাহ (সা) আমাকে উদ্দেব্যে কর্যিয়া বলেন, দাঁড়াও, আयান দাও। আমি দাঁড়াইলাম বটে, কিষ্ু রাসূনুন্মাহ (সা)-এর আদেশ মান্য করিতে আমি অপারণ ছিলাম। তবুও তাহার সামদে দাড়াইনাম। অতঃপর তিনি বলিত্তেহেনেন जার আমি তাহ মুখে মুঢে বলিতেছিনাম। जর্থাৎ তিনি আমাকে বলেন :
الله اكبر الله اكبر - اشهد ان لا اله الا الله اشهـه ان لا اله الاَا الله - اشهـد
 على الصـلاة - حيُ على الفلاح حى على الفلاح - الله اكبـر اللّه اكبر-لا الهـ الا الله-

অবশেবে আমি আযান সমাপ্ত করিলে তিনি আমাকে একটি থলে দেন যাহার মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা ছিন। ইহার পর তিনি আমার মাথায়, চোোরায়, বুকে এবং কাঁাধর উপর হাত বুলান এবং বলেন ः जাল্লাহ তোমার মষ্যে বরককত দান করুন। তখন আমি অনুর্রোধ জানাইয়া রাসূলূল্নাহ


 इইয়া যায় এবং আমার অত্তর ঢাহার প্রেমে জাপুত হইয়া ওঠঠ। যাহা হউক, আমি মক্কায় গিয়া সেখানকার শাসনকর্ত জাত্তাব ইব্ন আসীদের সক্গে সাক্ষাত কর্রিয়া ঘটনা বলিলো তিনি আমাকে মুजাयযিন পদ্দ নিয়োগ দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, आবূ মাহযূরাকে তাহার পরিবারারর্গ এই সশ্পর্কে জিঞ্sাসা করিলে তিনি জাবদদ্নাহ ইব্ন মুহাইরীী্যের বর্ণনার অনুক্রপ তাহাদিগকে বলেন। উল্লেখ্য, বে জাবূ মাহযৃর্রার মৃল নাম হইলে সাযুরা ইবৃন যু্াঈর ইব্ন লুওযান। তিনি ছিলেন রাসূনুল্बাহ (সা)-এর চার มুজাयযিনের একজন। তিনি দীর্খদিন পর্যত্ত মক্কায় মুতাययিনী করেন।

##  


 وَ أَهَلُ عَنْ سَوَّكِ السَبِّيُلِّا





##  



 পাপাচারী।"
 কিয়ামতের দিন প্রতিদান হিসাबে প্রাষ্ হইবে ? याহাকে অাল্লাহ না'নত করিয়াছেন, যাহার উभর তিनि డ্রেেধাबिত, যাহাদের কতকরে তিনি বানর ও কতককে শূকর কর্রিয়াছেন এবং यাহারা তাগূত্ত্র ইবাদত করে, মর্মাদায় ঢাহারাই নিকৃষ্ঠ এবং সর্ন পথ হইঢে সর্বাধিক বিম্রেত।"
৬). "丁াহারা যখন তোমাদ্রে নিকট আসে তথন বলে, जামরা ঈমান आানিয়াছি।
 গগাপন কর্রে, জাল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিচ।"
৬২. "דাহাদ্রে অনেককেই ঢুমি দেষিবে পাপে, সীমানংষনে ও অবৈধ ভশ্ষণে ঢৎপর। তাহারা यাহা কর্রে নিচ্যই তাহা নিকৃষ্ট।"
 निष্ষে করে না ? ইহারা যাহা করে, নিচ্যুই ঢাহাও নিকৃষ।"

जাফস্গীর : আল্লাহ ত'অানা বলিতেছেন : হে মুহাম্মদ ! কিতাবীদদর মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে ঠাৗা-বি্দ্রপ করে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও:
কাছীর—৩/৭8

## 

তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দূষণীয় পাইয়াছ ইহা ব্যতীত যে，আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং ঈমান আনিয়াছি সেই কিতাবের প্রতি，যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে অতীতে।

অর্থাৎ ইহা ব্যতীত আমাদের প্রতি তোমাদের অন্য কোন নিন্দা বা অভিযোগ নাই তো ？
 ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা＇আলা বলিয়াছেন ：


অর্থাৎ ‘তাহারা মহাপ্রতাপান্⿰亻ত，সর্বপ্রশংসিত আল্মাহর উপর ঈমান আনার কারণেই ত্ু উহাদের প্রতিশোধ গ্রহণের শিকার হইয়াছে।＇

অন্যত্র আল্নাহ তা‘আলা বলিয়াছেন ：

অর্থাৎ＇তাহারা তখু এই দোষে প্রত্শোধ নিয়াছে যে，আল্মাহ করুণা দ্বারা তাঁহার রাসূন এবং তাহাদিগকে ধনী বানাইয়াছেন।’

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে，ইব্ন জামীলের উপর এই দোমে তাহারা প্রতিশোধ নিয়াছিল যে，সে দরিদ্র ছিল，আল্পাহ তাহাকে ধনী বানাইয়াছিলেন।
 অধিকাংশই সত্যত্যাগী ফাসিক।

এই আয়াতাংশটি পূর্ববর্তী আয়াতাংশের উপর অধিকাংশই ফাসিক। কারণ，তোমরা সরল সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত।

ইহার পর বলা হইয়াছে ：

অর্থাৎ ‘তোমাদিগকে এমন দুঃসংবাদ দিব কি যাহা প্রতিদান হিসাবে তোমাদের ধারণা হইতেও বর্ধিতর্ধপে কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হইবে ？’

অতঃপর এই সকল লোকদিগকে চিহ্নিত করিয়া আল্লাহ তাআালা বলেন，তাহারা হইল ：
 যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণের পর আর কখনো তাহাদের উপ্পর সন্তুষ্ট হইবেন না।
 এই সম্পর্কে পূবে সূরা বার্কারায়ও আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য সূরা আরাফেও এই সম্পর্কে আলোচনা আসিবে।

এই সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরী（র）．．．．．．ইব্ন মাসউদ（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，ইব্ন মাসউদ（রা）বলেন ：জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ（সা）－কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন，বর্তমানের শূকর－বানরতগুলি কি উহাদের বংশধর，यাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছিলেন ？
 তিনি বলিয়াছিলেন : জাল্লাহ ত'জালা সহসা কোন জাতির প্রতি অভিসশ্পাত দেন না। অবশ্য यদি आল্লাহ কোন জাতি বা প্রজতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ কর্রে, তবে ঢাহাদিগকে সমূল্লে ঞ্木ংস কর্রিয়া দেন। ইহার পূর্বেও শৃকর ও বানরের অস্তিত্ব ছিন।

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম সুফিয়ান সাওরী ও মিস'অারের সনদ̆ রিওয়ায়াত করিয়াছ্ন এবং ঢাহারা উভয়ে রিওওয়ায়াত করিয়াছ্ন মুগীরীা ইব্ন जাল-ইয়াশকরী হইতে।

জাবূ দাউদ তায়ানিসী (র)......ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন মাসউদ (রা) বলিয়াছছেন ঃ অমরা রাসূনুল্ধাহ (সা)-কে শূক্র ও বানর সপ্পকে জিজ্ঞাসা কর্রিয়াছিরাম ব্যে, এইఠলি কি ইয়াহूদীদের কোন বশশষর ? উত্তর রাসানূন্बাহ (সা) বলিয়াছিলেন, না, আল্লাহ यদি কোন জাতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ কর্রে তরে তাহািগকে সমৃল্ ঞ্পং কর্রিয়া দেন। তাহদের বংশ বিত্তার্রে সূত্র পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। আসলে শূকর ও বানর আল্লাহর সৃষ্ট জীব। ইহাদর অ尺্তিত্ম পূর্ব হইতেই ছিন। পর্রবর্তী সময়ে আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শূকর ও বানরের আকৃত্তিতে ক্পপাওরিত করিয়াছিলেন। দাউদ ইবৃন আবুল ফুরাতের সনদদ आহমদ (র) ও এইর্রপ বর্ণনা কর্য়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইবৃন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনूন্মাহ (সা) বলিয়াছছন : জিন্নদদর একটি সশ্প্রদায়কে সাপে ক্রপাও্তরিত করা হইয়াছিন ब্যেন ইয়াহ্দীদের একটি সম্পদায়কে শৃকর ও বানরে ক্রপান্তরিত করা হইয়াছিন। তবে এই হাদীসটি অত্ত্ত পর্রীব।


 তাধূত্তের গোলাম বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিন। কেহ ইহাকে বহ্বচনক্রপপ পড়িয়াছছন। ইহা আমাশ হইতে ইব্ন জারীী (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

বুরাইদা জসলাगী (রা) হইতে ইহার
উবাই ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে উহার পঠন বর্ণনা করা হইয়াছে وعبدو الطاغوت रुभा।

ইবุন জারীর (র)......जাবূ জাফ্র आা-কারী হইতে বর্ণনা কব্রিয়াছেন বে, তিনি


 যাহারা শয়তানের গোনামী কর্রিয়া থাকে।

তবে বে যাহা পড్কক, সকলের পড়ার ঢাৎপর্य এই বে, হে জাহলে কিতাব! তোমরা কেন আমাদিগকে জামদের দীনের ব্যাপার্ ভeসনা কর যাহা আল্कাহর ऊকত্বাাদে বিশ্ধাসী ধর্ম এবং বে ধর্মে একমাত্র জাল্gাহ ব্যতীত অন্য কাহর্রে ইবাদত করা হয় না ? তোমরা কোন মুখে এই

একত্বাদী ধর্মের সমালোচনা কর ? অথচ তোমরা তো এমন ধর্ম অনুসরণ কর যাহার মধ্যে বহু খোদার সমাগম রহিয়াছে। তাই বলা ইইয়াছছ :
 নিকৃষ্ট; কিন্ুু মূলত নিকৃষ্ট হইল তাহারা, যাহারা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বলে। আর

র্উল্লেখ্য বে, এই আয়াতাংশে আধিক্যবোধক বিশেষ্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের অপেক্ষা আদর্শ বিচ্যুত আর কেইই নহে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :


অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং উহা লইয়া বাহির হইয়া যায়।'

অর্থাৎ ইহা হইন মুনাফিকদের ঔুণাবনীর একটি। তাহারা বাহ্যত মু'মিন বলিয়া নিজ্েেরেরে প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে থাকে কুফর ও কুটিলতা। এই কারণে বলা হইয়াছে : এ
 থাকে এবং তাহারা যখন চলিয়া যায়, তখন তাহারা অন্তরে কুফরী লইয়া বিদায় হয়। তাই তুমি তাহাদিগকে যতই ভীতি প্রদর্শন কর না কেন, তোমার কোন কথাই তাহাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয় ना।

অবশেশে বলা হইয়াছে: নিয়াই তাহারা বাহির হইয়া यায়।’ অথচ গোপন করে, আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।' অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত। তাহাদের অন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা তিনি জানেন। তবে আল্qাহর নিয়ম হইন তিনি কাহারো মনের কথা প্রকাশ করিয়া দেন না।

যাহা হউক, তিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত বিধায় পরকালে ইহার যথার্থ প্রতিফল তাহাদিগকে দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

'তাহাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমা লংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখিবে।'
অর্থাৎ তাহারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাপ, হারাম কার্য, সীমা লংঘন, অত্যাচার এবং হারাম ভক্ষণে মাতিয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট ও গর্হিত। মোট কথা তাহাদের কৃতকর্মসমূহ ভীষণভাবে গর্হিত। আর পাপের প্রতিযোগিতায় তাহাদের সীমা লংঘন করা হইল সর্বাপেক্ষা ধিক্কারজনক কর্ম।

অতঃপর আল্মাহ তা'আলা বলেন ঃ

রব্বানীগণ এবং পঢ্তিগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ বস্তু ভছ্ষণ করিতে নিষেধ করে না $\quad$ ইহারা যাহা করে, নিক্চয়ই তাহাও নিকৃষ্ট।

অর্থাৎ তাহাদের আহবার এবং রব্বানীগণ কেন তাহাদিগকে গর্হিত কাজ হইতে বিরত রাখিতেছে না ?

রব্বানী বলা হয় আহলে কিতাবের উলামা ও আমলদার লোকদিগকে। আর আহবার বলা হয় তাহাদের ধর্মশাল্র্রে পণ্তিত ব্যক্তিবর্গকে।
 এই পন্থায় সত্যের বিকৃতি ঘটায়’। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : যাহারা ইহার প্রতিবাদ করে না এবং যাহারা ত্ু নিজেরা আমল করে কিন্তু অন্যের কথা ভাবে না, তাহাদের সকলের জন্য এই আয়াতটি প্রযোজ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)........ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, পবিত্র কুরআনে এই আয়াতটির চেয়ে অধিকতর ধমকিমূন্ দ্বিতীয় কোন আয়াত নাই।

যাহ্হাক বলেন ঃ কুরআনে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ আয়াত হইল এইটি। তাই আমি এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাত্ম (র)......সাবিত আবূ সাঈদ আল-হামদানী হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবিত আবূ সাঈদ আল- হাম্মানী বলেন ঃ একদা আমার সঙ্গে রায নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামারের বরাতে বলেন বে, হযরত আলী (রা) একবার তাঁছার ভাষণে আল্মাহর প্রশংসা পূর্বক বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই কারণে ধ্ঞংস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পাপাচার করিত কিন্ঠু তাহাদের আহবার ও রব্বানীগণ উহার প্রতিবাদ করিত না। যখন ইহা তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়, তখন তাহাদের উপর মুসীবত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমাদের পৃর্ববর্তীদের উপর যে কারণে মুসীবত আপতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে শিক্ষা নিয়া. সেই ধরনের মুসীবত আপতিত হওয়ার পূর্বে সতর্ক হওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজের প্রতিবাদ করা। ম্মরণ রাখিবে, সৎকাজের আদেশ প্রদান করিলে ও অসৎকাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখার চেট্টা করিলে তোমাদের হায়াত কমিবে না এবং রিযিকওহ্রাস পাইবে না।

ইমাম আহমদ (র)......মুনযির ইব্ন জারীর তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, মুনযির ইব্ন জারীরের পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন বংশের্র কোন লোক यদি বংশের অন্যদের সামনে পাপাচারে লিল্ত হয়, যতই সে সম্মানিত ব্যক্তি হউক না কেন, তাহাকে বাধা প্রদান করা অন্য সকলের নৈতিক দায়িত্ব। यদি তাহাকে বাধা প্রদান করা না হয় তবে

সকলের উপর আাযাব আসিয়া বেষন করিয়া ফেলিবে। এই হাদীসটি এই সূত্র একমাত্র আহমদ (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অাবূ দাউদ (র)......জারীর হইতে বর্ণনা করেন বে, জারীী (র) বলেন ঃ রাসৃনूল্ধাহ (সা)-এর নিকট आমি đनিয়াছি বে, তিনি বলিয়াছেন : কোন কওমের কোন লোক यদি পাপাচার্রে নিষ্ থাকে এবং লেই কওমের অন্য লোক উহা হইতে তাহাকে বিরতত রাখার শক্তি থাকা সত্ব্বে যদি তাহারা তাহকে বিরত না রাথে, তাহা হইলে মৃত্যুর পৃর্বে তাহাদের উপর আল্লাহ ত'অালা আयাব অবতীর্ণ করিবেন।

ইব্ন মাজাহ (র)......ইব্ন জারীর হইঢে এইহ্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হাফ্যি আান-মিয়যী বনেন, অাূ ইসহাক হইতে ঔবাও এইর্রপ রিওয়ায়াত কর্রিয়াছেন।

## (T乏)





৬৪. "ইয়াহূদীগণ বলে, जাল্লাহর হাত র্রদ্ধ; উহারাই র্ক্দ্দহস্ত এবং উহাহ্রা যাহা বলে,
 কর্রেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াহে ঢাহা তাহাদের অনেকের্র ধর্মদ্রাহিত ও অবিপ্বাস বৃদ্ধি কর্রিবেই। ঢাহাদ্রে মধ্যে আমি কিয়ামত



৬৫. "কিতাবীণণ यদি ঈমান जানিত ও ভয় কত্রিত, তাহা ইইলে তাহাদের্গ দোষ অপনোদন কর্তিতাম এবং তাহাদিগকে নি‘‘ামচপৃর্ণ জান্নাতে দাখিন করিতাম।"
৬৬. "তাহারা যদি ঢাওরাত, ইজীন ও ঢাহাদ্র প্রতিপানকের নিকট হইচে তাহাদ্দর প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ঢাহা ধ্রিষ্ঠিত কর্রিত, ঢাহা হইলে তাহারা ঢাহাদের উর্ধ্পস্থন ও भদতন হইতে আার্য নাড কর্রিত। ঢাহাদের মধ্যে একদন রহহিয়াহে যাহারা মধ্যপ্ী। কিস্ু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে, ঢাহা নিবৃষ্ট।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্ধাহ তাআলা ঢাঁহার সম্পক্কে ইয়াহূদীদের একটি উক্তি নকল করিয়াছেন। তাহারা আল্লাহর প্রতি যে অপবাদ দিত, তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র। তাহাদের মন্তব্যমতে আল্মাহ ভীষণ কৃপণ। অর্থাৎ তাহাদের কথামতে আল্নাহ দরিদ্র আর তাহারা ধনী। এই ভাবকে তাহারা

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরিমা বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন,

 উহা দ্বারা তাহারা বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তিনি বখীল। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহাদের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী ও যাহ্হাক প্রমুখ হইতে এইর্রপ অর্থ রিওয়ায়াত করা ইইয়াছে। যथা অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ স্বীয় হত্তকে গর্দানের সজ্েে বাধধিয়া রাখিও না এবং প্রশস্ততার সীমাও অতিক্রম করিও না। তাহা হইলে লজ্জিত ইইয়া বসিয়া পড়িবে।’

এই আয়াতে একদিকে কৃপণতা হইতে এবং অন্যদিকে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে আল্মাহ তাআলা কৃপণদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন , অर्थाए স্বীয় হাতকে গর্দানের সক্ধে বাঁধিয়া রাখিও না।' মোটকথা, আল্লাহ কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ব্যয় করা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিয়াছেন।



ইকরিমা বলেন ঃ এই আয়াতটি ফিনহাস নামক অভিশষ্ত ইয়াহূদীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল করা হইয়াছে। পৃর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সে বলিয়াছিল :
 (রা) তাহারকে প্রহার করিয়াছিলেন।

মুহাম্যদ ইব্ন ইসহাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : শাস ইব্ন কায়স নামক এক ইয়াহূদী (মুসলমানদেরকে) বলিয়াছিল যে, তোমাদের প্রভু কৃপণ, তিনি কখনো ব্যয় করেন না। অতঃপর আল্মাহ তা‘ললা এই আয়াতটি नाযিল করেন :


অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যান আল্লাহ ত'অানা ইয়াহ্দীদের আরোপিত অপবাদের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, মूনত তাহাদদর হাত ব্যয়ুণ্ধ, তাহারাই অভিশঙ এবং মিথ্যা অপবাদকারী। এই ভাষায় তিনি ইহা বলিয়াহ্ছে :

隹 তজ্জন্য টহারা র্জভিশ্’’ জার বাষ্তবিকই উহারা ব্যয়ুণ্ঠ, কৃপণ, অশাত্তি সৃষ্টিকারী, মিথ্যা जপবাদকারী এবং চির অভিশষ্ঠ।

অনাত্র আান্নাহ তাঅালা বলিয়াছেন :


जর্থাৎ ‘তাহারা যদি রাষ্ট্র কমত পায় তাহ হইলে তাহারা জনসাধারণকে কিছুই দিবে না।


আল্লাহ ত'আলা অনাত্র বলিযাছ্ছন :
 रইয়াছে।'

অতঃপর আল্লাহ ত'অানা আলোত আয়াতে বনিয়াছেন :

‘বরং আল্লাহর উভয় হস্ত প্রশস্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।’
অর্থাৎ আল্লাহর দানের হস্ত খুবই প্রশস্ত। উপরন্তু এমন কোন জিনিস নাই যাহা তাঁহার ভাণ্ডারে না আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার দান ও অনুগ্রেহে সিক্ত। অথচ তিনি একক এবং শরীকমুক্ত। আমাদের যত কিছু দরকার, তা তিনি তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্ট জীব দিনে-রাতে, আবাসে-সফরে, এক কথায় যে কোন অবস্থায় তাঁহার প্রতি মুখাপেক্ষী।

তাই অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নি‘আমত গণনা করিতে চাও তবে তাহা গুণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। অবশ্য মানুষ আত্মপীড়ক ও অকৃতজ্ঞ।’ এই ধরনের একাধিক আয়াত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর হস্ত পরিপূর্ণ। দিনরাত ব্যয় করিয়াও উহার মধ্যে এতটুকু কমতি আসে না। আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হইতে এই পর্যন্ত তিনি যত ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পরিপূর্ণতা এতটুকু হ্রাস পায় নাই। তিনি আরও বলেন, আল্মাহর আরশ পানির উপরে। তাঁহার অন্য হাতে রহিয়াছে দান অথবা অধিকার। উহা

দ্বারা তিনি মানুষকে উঁূ করেন এবং নীচু করেন। তিনি আরও বলেন ঃ তাই আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন, তোমরা আমার পথথ ব্যয় কর, আমি তোমাদের চাহিদা পূরণ করিব।

সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন আলী ইব্ন মাদীনীর সূত্রে এবং মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন মুহাশ্মদ ইব্ন রাফি'র সূত্রে। অবশ্য এই উভয় রিওয়ায়াতের মূল সূত্র হইলেন আবদুর রাযयাক।

অতঃপর আল্লাহ তাজালা বলেন :
'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ইইতে তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্ধাস বৃদ্ধি করিবেই।’

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমাকে আল্লাহ বে নি‘আমত দিয়াছেন উহাতে তোমার শত্র্র ইয়াহূদী ও নাসারাদের শক্রুতা বৃদ্ধি পাইবে। তদ্র্রপ এই নি‘আমত দেওয়ার কারণে তোমার ভক্ত মু’মিনদের তোমার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাহাদের আমনও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু কাফিরদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা ও হিংসা-বিদ্বেষের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। যথা অন্যত্র আল্মাহ তাআলা বনিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তুমি বলিয়া দাও, ইহা মু’মিনদের জন্য হিদায়াত এবং প্রতিযেধক স্বক্সপ আর যাহারা বেঈমান, তাহারা ইহা হইতে অন্ধ ও বধির থাকিবে যেন ইহাদিগকে দূর হইতে আহবান করা হইয়াছে।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


الالَ خَسَارُرا
जর্থাৎ ‘आমি কুরআান অবতীর্ণ কর্রিয়াছি यাহা মু’মিনদের জন্য আরোগ্য ও কর্পণাম্বক্রপ এবং যাহারা অত্যাচরী, ইহ ঘ্বারা ঢাহাদের কোন উপকার হয় না; বরং লোকসান বৃদ্ধি পায়।

অতঃপর আা্নাহ ত‘জালা বলেন :
'তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যত স্থুয়ী শক্রুত ও বিদ্বেম সক্চার কর্রিয়াছি।'

 প্পীছিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা সর্বকালে একে অপর্রের বিরোধিতা করিতে থাকিবে এবং একে অপর্রের প্রত়ি মিথ্যারোপ করিতে ব্যস্ত থাকিবে।

কাইীর—৩/৭८

ইবরাহীম নাখঈ (র) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্মাহ যে বলিয়াছেন, 'আমি তাহাদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শক্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি’, ইহার অর্থ হইল তাহারা সর্বকালে তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে ঝগড়া ও বিতর্কে লিপ্ত থাকিবে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

## 

'যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্লিত করে, ততবার আল্লাহ উহা নির্বাপিত করেন।'
অর্থাৎ যতবার তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়यন্ত্র করিবে ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে, প্রত্যেকবার আল্মাহ তাহাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া দিবেন। উপরত্তু তাহাদের ষড়যন্ত্র তাহাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হইবে।
 ধ্চংসাশ্মক কার্य করিয়া বেড়ায়। আর আল্ধাহ ধ্বংসাশ্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।

অর্থাৎ তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাস হইল পৃথ্থীীর বুকে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করা। আর আল্লাহ তা‘আলা এমন বিশেষণে বিশিষ্ট লোকদিগকে ভালবাসেন না।

অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ

> وَكَوْ اَنَّ اَهْلْ الْكِتَابِ أَمْنُوْا وَاْتَقُوْا
‘কিতাবীগণ यদি বিশ্বাস করিত ও ভয় করিত।’ অর্থাৎ তাহারা যদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখিত এবং যদি তাহাদিগকে ভয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের সকল পাপ ও হারামকার্य তিনি ক্ষমা করিয়া দিতেন।
 অপনোদন কর্রিতাম এবং অবশ্যই তাহার্দিগকক নি'আমতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিতাম।’

অর্থাৎ তাহা হইলে আমি তাহাদের কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতাম এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতাম। ইহার পর তিনি বলেন :
‘তাহারা यদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত।'

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, উহার অর্থ হইল যদি তাহারা কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা ইইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্य লাভ করিত।


অর্থাৎ তাহারা यদি তাহাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব অবিকৃতর্রপপে আমল করিত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ইসলামের দিকে ধাবিত হইত। তখন মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আল্মাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত।
 তাহারা কুরজানের উপর্ প্রতিষ্ঠিত थাকিত, তাহ হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রার্য নাড করিত। आসমা হইতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন। ফলে তাহাদের যমীনে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়া তাহাদ্রর রিযিক বৃদ্ধি পাইত।

ইবৃন আব্মাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বনেন ঃ আসমান হইడে তাহাদের পতি অবিরাম ধারায় বরকত অবতীর্ণ হইতে থাকিত এবং তাহাদের জন্য যমীন হইতে বরকত উদূগত করা হইত।

মুজাহিদ,সাঈদ ইব্ন যুবায়র, কাতাদা ও সুদ্দী প্রুথও এইর্পপ ব্যাথ্যা কর্রিয়াছেন।
অनযত্র आল্লাহ বनिয়াছেন :

 ঢাহাদের ঊপর আসমান ‘ও ষমীননর বরকত নাযিল করিতাম।

অনাত তিনি বनिয়াছছ :

## 

जর্রাৎ মানুভ্রে হাত যাহা কামাই করিয়াছে তাহার জন্য জলে-স্থলে অশাত্তি সৃষ্টি হইয়াছে।’
আলোচ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেহ বনিয়াছেন ঃ বিনা কধ্টে ও বিনা পরিশ্রম্ম আমি जাহািিগকে প্রার বররক ও ন্রিযক দান করিতাম।

ইবূন জারীর (র) বনেন ঃ ইহার ভাবার্থে কেহ বলিয়াছেন बে, তাহার্রা यদি তাহাদের পৃর্ব্রে মতাদর্শ অবিকৃত্ঞ্রপে পানন করিত, তাহা হইলে তাহারা আা্মাহ্র তর্যক হইতে কन্যাণপা木্ত ইইত।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতংশের ব্যাখ্যা প্রসc্পে এই বর্ণনাঢি উদ্দৃত কর্যিয়াছেন, যুবায়র ইবৃন নুফায়র হইতে আলকামা বর্ণনা করেন বে, ইব্ন নুফায়ের বলেন : একদা রাসূলূন্নাছ (সা) বলিয়াছেন ঃ সতৃর ইলম তুলিয়া নেওয়া হইবে। उখন যিয়াদ ইবূন নবীদ
 পড়ি ও চচ্চা করি এবং আমাদের সন্তানদদরকেও কুর্ানের শিষ্ম দান করি। উত্তরে রাসৃনুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে ইবৃন লবীদ! आামি ঢোমাকে মদীনাবাসীদদর মধ্যে সবচেফ্যে জ্ঞানী বनिয়া মনে করিতাম! যাহা হউক, पूমি নিজ্জে দেথিয়াছ, ইয়াহ্দী ও নাসারাদের হাতে তাওরাত ও ইজীী বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রহহিয়াছছ। কিষুু উহা দারা তাহাদের কি উপকার হইতেছে ? বরং তাহরা উহা উপেশ্ন করিয়া চলিতেছে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

অর্থাৎ ‘াহারা যদি তাওাত ও ইজীলের টপর পর্তিষ্ঠিত थাকিত তাহ হইলে তাহারা সত্য গঞ্ত হইত এবং সকল দিক দিয়া পার্র্य নাড করিত।'

ইমাম আহমদ (র)......যিয়াদ ইব্ন লবীদ হইতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্মাহ (সা) কোন এক বিষয়ের আলোচনা প্রসজ্গে বলেন ঃ ইহা ইলম উঠিয়া যাইবার প্রাক্কালে ঘটিবে। রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিজেরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানগণকে পড়াই, আবার আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পড়াইবে, এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের চর্চা অব্যাহত থাকিবে। তथাপি কিভাবে ইলম উঠিয়া যাইবে ? তখন রাসূলুল্মাহ (সা) ইব্ন লবীদকে বলিলেন, হে ইব্ন শহীদ! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতাম। যাহা হউক, বর্তমানের ইয়াহূদী ও নাসারাও তো তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করে। কিন্তু উহা তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

ইব্ন মাজাহ (র)......ওয়াকী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত।

অতঃপর আল্নাহ তা'আলা বনেন :

‘তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।’

যথা অন্যত্র আল্মাহ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ 'মূসা (আ)-এর কওমের মষ্যে একটি দল সত্যের পথে হিদায়াতকারী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ছিল ন্যায় ও ইনসাফ।

হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণণর ব্যাপারে আল্মাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তাহাদের মধ্যকার ঈমানদার লোকদিগকে আমি তাহাদের পুণ্যের পুরক্কার দান করিয়াছিলাম।'

উল্নেখ্য যে, আহলে কিতাবদের মধ্যপন্থীদিগকে উত্তম উম্মত.বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীর তুলনায় তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই আহলে কিতাবদের মধ্যকার উত্তমগণ হইতে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অধিকতর একটি উন্নত স্তুর রহিয়াছে। যथা আল্লাহ তাআলা তাহাদের স্তর বিন্যাস করিয়া কুরআন পাকে বলিয়াছেন :


يـَّخُوْنْهَا...
অর্থাৎ ‘অতঃপর আমি আমার বান্দাদের যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি, তাহাদের কতিপয় নিজেদের আষ্মর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং কতিপয় মধ্যপন্থা অবলম্বন

করিয়াছছ। আর কতেক আাল্লাহর হ হুম যথাযথভাবে মান্য করিয়া পুণ্য অর্জনে অপ্রগামী থাকে। ইহই হইন বড় অনু্মহ। जার ইহাদিগকে জান্নাতে থ্রবেশ কর্যান ইইবে। মোট কথা এই তিন স্তরের সকলে জান্নাত প্ররেশধিকার্পাধ্ৰ ইইবে।

ইবৃন মারদূবিয়া (র)........আানাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস ইবৃন
 আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হयরত মূসা (অা)-এর উঘ্যতের মধ্যে একাত্তরটি দল হইবে। তনাধ্যে মাত্র একটি দল বেহহশত্বাসী হইবে। বাকী সত্তরটি দল হইবে জাহন্নামী। एयরত ঈসা (জা)-এর উষ্মতের মধ্যে বাহাত্তঢি দল হইবে। তন্ম্যে মাত্র একটি দল হইবে জান্নাতী। অবশিষ্ট একাত্তরট দল জাহান্नামী হইবে। অতঃপর আামার উশ্মতের মৃধ্যে উহাদের চেয়ে একটি দল বেশি হইবে। তাহাদের মধ্যেও মাত্র একটি দন হইবে বেহেশতী। जবশিষ্ট বাহতउরটি দল হইবে জাহন্নামী। তখন সকনে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল এই দলটি কাহারা ? তিনি উত্তর বলিলেন, আन-আমাআত, আা- জামাত।

ইয়াকূব ইব্ন যায়দ বনেন, হযরত আनी (রা) রাসূনুল্মাহ (সা)-এর এই হাদীসটি যখনই বनिতেন, তখनই তিনি এই আয়াতটিও পাঠ করিতেন :


 ঊক্ত হাদীসটি বनिয়া তিনি কথল্নে এই আয়াতটিও পাঠ করিতেন :

এই আয়াতটি উম্মতে মুহাশদীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছ্।
অবশ্য এই সনদ ও শব্দ হাদীসটি খুবই গর্রীব। তবে উभ্গতের দল ভে সত্তর বা ততোধিক হইৰে, এই ব্যাপার্রে বিভ্ন্ন সূত্রে বিভিন্ন হাদীস রহহিয়াছে। এই বিষয়ে আমরা অনাত্র আলোচ্না করিয়াছি। সমत্ত প্রশং্গা একমাब্র जাল্ञाহর।

##  

৬৭. "দে द্রাসূন! ঢোমান প্রতিপালককর্র নিকট হইতে ঢোমার প্রি যাহা অবতীর্ণ হইয়াহে ঢাহা প্রচার কর; यদি না কর তবে ঢো ঢুমি ঢাঁহার বার্ত প্রচার কর্নিন্ে না।
 পর্রিচানना কর্নেন না।"
 বनिয়া সম্বেধধন পৃর্বক মানুষ্রে নিকট তঁহার নাযিিকৃত সকল আদেশ প্ৗৗছছইয়া দেওয়ার জন্য

বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেন। তাই রাসূলুল্নাহ (সা) আল্নাহর এই নির্দেশ যথাযথভবে পালন করেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসজ্পে বুখারী (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমকে বলে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করিয়াছেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :

অর্থাৎ ‘হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা প্রচার কর।’

এই রিওয়ায়াতে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুখারী ঢাঁহার অন্য রিওয়ায়াতে এই হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। মাসরুক ইব্ন আজদা আয়েশা (রা) ইইতে তিরমিযী ও নাসাঈ কিতাবুত-তাফ্সীরে এবং মুসলিম কিতাবুল-ঈমানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন : মুহাম্মদ (সা)-এর যদি কুরআনের কোন আয়াত গোপন করার অভ্প্রায় থাকিত, তাহা হইইলে তিনি এই আয়াতটিই গোপন করিতেন :


ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আনতারা হইতে বর্ণনা করেন বে, আনতারা বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলেন, সাধারণ লোকের মধ্যে এই তুঞ্জন উঠিয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) আপনাদের নিকট এমন কত্গলি বিষয় বলিয়া গিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলেন, তুমি কি জান না যে, আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন,
 আমাদির্গকে এমন কোন বিশেষ বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন নাই।' এই হাদীসের সনদটি খুব শক্তিশালী।

সহীহ বুখারীত আবূ জুহায়ফা ওয়াহাব ইব্ন আবদুল্নাহ আস-সাওয়াইর রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি হयরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনাদের নিকট এমন কোন ওহী রহিয়াছে কি যাহা কুরআনে নাই ? তিনি উত্তরে বলিলেন, যিনি ভূমিতে শস্য উৎপন্ন করেন এবং জীবসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সত্তার শপথ! ওধুমাত্র আল্মাহ কুরআনের ব্যাপারে বে জ্ঞান দিয়াছেন এবং সহীফার মধ্যে যাহা রহিয়াছে উহা ব্যতীত কিছুই নাই। তখন আমি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সহীফার মধ্যে কি রহিয়াছে ? তিনি উত্তরে বলেন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে দিয়াত এবং যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার আহকাম; আর রহিয়াছে কোন কাফিরকে হত্যা করা হইলে উহার কিসাস হিসাবে কোন মুসলমানকে হত্যা না করা।

বুখারী (র) বলেন ভে, যুহরী (র) বলিয়াছছন ঃ রিসানাত আল্লাহর পক্ক হইতে দেওয়া ইইয়াছ্ এবং রাসূলের দায়িত্দ ইইল উছ পৌছাইয়া দেওয়া; আর আমাদের কর্ত্যা ছইন উशা মানিয়া নেওয়া। তিনি বে তাহার র্রিসালাত পৌছাইয়াছেন এবং তাহার প্রতি অর্পিত আমানত আদায় করিয়াছেন, তাহার উষ্থতরা এই কথার সাঙ্ী প্রদান করিবে। কেননা তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলের নিকট হইতে ইহার স্থীকর্রো্তি অহণ করিয়াছেন। সেই মহাস্পেনণে প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাীী উপস্থিত ছিলেন।

জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ হইতে সহীহ মুসনিমের একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে ৫ে, রাসূনून्बाई (সা) সেই দিনের ভাষণে বলিয়াছিলেন : হে লোক সকন! তোমরা यদি আমার সস্পক্কে জিজ্ঞাসিত হও, তহা হইলে কি বলিবে ? তথন সকলে বলিয়াছিল, আমরা সাক্ষ্য দিব শে, আপনি আপনার র্রিসানাতের দাওয়াত আমাদরর নিকট পৌঘছয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্ণ যথাयথजাবে আদায় কর্রিয়াছেন এবং আমাদিগকে সৎপথে চলিতে ঊপদেশ প্রদান কর্রিয়াছ্ন। অতঃপর তিনি তাহার হৃ্ঠ ঊর্ষ্রে উত্তোনিত কর্রিয়া লোকজনের দিকে একফু


ইমাম आহমদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন आব্মাস (রা) বলেন : বিদায় হজ্জের দিন র্যাসূনूল্木াহ (সা) বनिয়াছেন, হে লোক সকন! আজ কোন্ দিন ? সকলে বলিन, आজ ইয়াওমে হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ দিবস। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা কর্রিনেন, এইটি কোন শহর ? সকলে বলিল, ইহা মর্যাদাপুর্ণ শহর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কোন্ মাস ? সকলে বলিল, শাহরে হারাম বা সম্মানিত মাস। অতঃপর তিনি বলিলেন : তোমাদের সশ্পদ, শোনিত ও সপ্মান তোমাদের পরশ্পর্রে নিকট এমনই মর্यাদাপূর্ণ ভেমন এই দিন্নে, এই শহরের এবং এই মাসের মর্यাদা। এই কথাটি তিনি একাধিকবার বলেন। অতঃপর তিনি তাহার হা্ত আসমানের দিকে উত্তোনন করেন এবং বলেন, ঢে আল্লাহ! आমি কি প্ৗীছাইয়াছি ? এই কथাঢি তিনি একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেন।

এই প্রসc্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! এই ব্যাপার্র রাসূনूন্নাহ (সা)-এর প্রতি আল্নাহর ওসীয়াত ছিল।

পরিশেষে রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, দেখ্যে! তোমরা প্রত্যেক উপস্তিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্কেকে আমার দাওয়াত পপৗঘইইয়া দিও। আর তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে কাফির হইয়া যাইও না এবং একে অপরকে হত্যা করিও না।

 जে তুমি णাঁशার বাণী প্রার করিলে না।’

অর্থ্ণৎ আমি তোমাকে রিসালাত হিসাব্বে যাহা দান কর্যিয়াছি, তাহা यদি তুমি লোক্দের নিকট প্ৗীছাইয়া না দাও, তবে তুমি তোমার দায়িত্ণ পালন্ন ব্থর্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

এই আয়াতাণশশর মর্মার্থ আনী ইবৃন অবূ তানহা (র)......ইবৃন आব্বাস (রা) হইতে বনেন ः यদি তুমি একটি আয়াতও গোপন কর যাহা আন্gাহ নাযিল করিয়াছ্ছন, তাহা ইইলে বুঝিব, पूমি আল্লাহর রিসালাতের দাওয়াত অন্যদদর কাছে প্ৗীছও নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যখন
 রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন; হে প্রভু! আমি তো একা, কিভাবে আমি এত বড় দায়িত্ পালন করিব ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই আকুতির প্রেক্ষিতে আল্নাহ তা‘আলা নাযিল করেন ঃ
 রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিলে না।' সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) ইহা রিওয়ায়াত রক্ষা করিয়াছেন ।
, 'আল্নাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন 1’
অর্থাৎ তুমি আমার পয়গাম পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ পালন কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব, তোমাকে সাহায্য করিব, শত্রুদের মুকাবিলায় তোমাকে আমি সহযোগিতা দান করিব এবং তোমাকে আমি তাহাদের মুকাবিলায় জয়ী করিব। অতএব তুমি ভীত ও চিন্তিত হইইও না। কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্নাহ ইব্ন আমির রাবী'আর সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে আয়েশা বলেন : এক রাতে রাসূলুল্মাহ (সা) ঘুমাইতেছিলেন না, সারা রাত জাগিয়াছিলেন। তাই আমি ঢাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার, ঘুমান না কেন ? তিনি বলিলেন, আহা! কোন বিশ্বস্ত সাহাবী যদি আমাকে আজ রাতে পাহারা দিত, আয়়শা (রা) বলেন, এমন সময় আমি অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ তুনিতে পাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, কে ? উত্তর আসিল, আমি সা‘দ ইব্ন মালিক। রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, কেন আসিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার পাহারাদারী করার জন্য আসিয়াছি। আয়েশা (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইয়া পড়েন এবং আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ তুনততে পাই।

ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আনসারীর সূত্রে সহীহদ্বয়েও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।
একটি রিওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর (সা) মদীনায় অবস্থান গ্রহণের পর একরাতে মোটেও ঘুমান নাই। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল দ্বিতীয় হিজরীতে এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর পাণি গ্রহণের পরে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) প্রহরী বেষ্টিত থাকা অবস্থায় ফলে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁবু হইতে মাথা বাহির করিয়া বলেন ঃ তে লোক সকল! তোমরা সকলে চলিয়া যাও, আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তাঁহার আশ্রয়ে নিয়াছেন।

নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী এবং আবদ ইব্ন হুমায়দের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উভয়ে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীমের সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অবশ্য হাদীসটি গরীব।

মুসলিম ইবৃন ইবরাহীমের সূল্রে হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদ木াকে এবৎ ইবৃন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত কর্রিয়াছেন। হাকিম (র) বলেন বে, হাদীসটির সনদ বিৃ্ট্ট।

সাओদ ইবূন মানসুর (র)......আয়েশা (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
जতঃপর তিরমিযী বলেন : কেহ এই হাদীসটিকে ইবৃন শাকীক ইইতে যুবয়রের সূত্রে এইजবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি নাযিন হওয়ার পৃর্ব পর্যষ্ হহ্যুর (সা) নিজের निরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করিতেন। এই রিওয়ায়াতে নক্ষনীয় হইন, এখানে হয়ত आয়েশার কহ্থা উল্লেখ করা হয় নাই। ইসমাছল ইবৃন জালিয়ার সৃত্রে ইবৃন জারীরও এই ধরনের বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আর ইব্ন মারূদবিয়া (র) বর্ণা করিয়াছেন় ওহাইবের সূত্রে। তবে তাহারা উভয়ে ধারাবাহিক সূত্রে আবদুন্নাহ ইব্ন শাকীক হইতে আল-জারীরীী সনদ্দ বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন। অবশ্য সাঈদ ইব৭ন যুবায়র এবং মুহাম্মদ ইবৃন কাব জাল-কারীী হইতেও ইহা
 মারদুবিয়াও ইহ উদ্দৃত করিয়াছছন।


 পাহারাদাীী করিতাম। যথন এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হইতে আমরা তাহার পাহারাদারী প্রত্যাহর করি।

সুলায়মান ইব্ন जহমদ (র)......অাবূ সাঈদ দুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ

 ढमन।

 জন্য কোন না কোন লোক তাঁার সাথ রাখিতেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, ঢখন তিনি গিয়া বলেন, চাচাজান! এখন জার আমার নিরাপ্জা প্রহরীর প্রল্যোজন নাই। কেননা আল্gাহ আমার নিরাপত্তার দায়িত্ণ গ্রণ কর্য়াছেন। बই হাদীসটি গরীব।

উল্লেখ্য বে, এই হাদিসটির মধ্যে অসপতি লক্থ করা যায়। কেননা এই আয়াতটি মাদানী। অথচ হাদীলের কথায় বুহা যায় বে, এই ঘটনাটি সক্কায় घটিয়াছে।
 ইব্ন আাব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূনুল্gাহ (সা)-কে পাহারা দিয়া রাখা হইত। তাই যতদিন-

-এই जায়াতটি নাयিল না হইয়াছে, ততদিন অাূ তালিব বনী হাশিম হইতে তাহার পাহারাদারীর জন্য লোক নিয়োজিত করিতেন। এইजাবে একদিন আবৃ তালিব ঢাহার কাঘীর—৩/৭৬

পাহারাদারীর জন্য তাঁহার সজ্গে লোক দিবার ইচ্মা করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, عصـمـنى مـن الجن والانسس অর্থাৎ আল্মাহ তা'আলা স্বয়ং আমাকে মানুষ এবং জিন্ন হইতে রক্ষা করেন।

তাবারানী (র)......আাবূ কুরাইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
অবশ্য উল্লেখিত হাদীসটিও গরীব। কেননা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। হুযূর (সা)-এর জীবনের শেষের দিকে যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে, এই আয়াতটি সেইত্তলির অন্তর্ভুক্ত। আল্মাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তাঁহার প্রতিরক্ষা শক্তি দ্বারা মক্কার কাফির নেতাদের শত বিরোধিতা ও হুমকি সত্ত্তেও হুযূর (সা)-কে নিরাপদে রাখিয়াছেন। হ্যূর (সা) মক্কায় প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু শক্রুরা কখনো তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

আল্লাহ হিকমতের মাধ্যমে রিসালাতের প্রথমদিকে তাঁহাকে তাঁহার চাচা আবূ তালিবের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত করিয়াছেন। আবূ তালিব ছিলেন কুরায়শদের উঁমूস্ত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্। আবূ তালিবের অন্তরে আল্লাহ তাঁহার প্রতি স্নেহের উদ্রেক ঘটান। এই স্নেহ ও ভালবাসা ছিল মানবিক পর্যায়ের, শরী'আতভিত্তিক নয়। আবূ তালিবের ভালবাসা यদি ইসলামের জন্য হইত এবং তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করিতেন; তবে কাফির নেতারা হহযূর (সা)-এর সন্গে সক্গে তাঁহাকে হত্যা করার মড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত। আদর্শিক দিক দিয়া তাহারা সকলে এক ছিল বিধায় অন্যান্য কাফির নেতারা আবূ তালিবকে সমীহ করিত। তাই আবূ তালিব ইন্তিকাল করিলে মুশরিকরা হযূর (সা)-কে হত্যা করার জন্য ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যায় এবং মুশরিকদের উত্তেজনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়।

এদিকে আল্লাহ মদীনার আনসারদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। আনসাররা তাঁহার হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করিতে থাকেন। এইভাবে একদিন তিনি আনসারদের নিকট মদীনায় চলিয়া যান। ফলে কাফির ও মুশরিকদের ষড়বন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কাফির-মুশরিকরা শিকার হারাইয়া জ্লিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছিল। তাহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষতি না করিতে পারিয়া লাল ও কালো সুতা দ্বারা তাঁহাকে যাদু করে। এইদিকে আল্মাহ তাহাদের যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য সূরা নাস ও সূরা ফালাক নাযিল করেন। এইভবে খায়বারে বসিয়া ইয়াহূদীরা বকরীর গোশতে বিষ মাখিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে খাইতে দিলে আল্লাহ ঢাঁহাকে সেই খাদ্যের বিষ সম্পর্কে অবগত করান। এইভবে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য বেদীনরা বহু পদক্ষেপ নিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি পদক্ষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যাপারে বিস্তারিত লিখিতে গেলে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া উহা হইতে বিরত রহিলাম। এখন এই আয়াতের ব্যাপারে মুফাসিসরগণের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল-কারयীসহ অনেক সাহাবী হইতে বর্ণনা ‘করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব আল কারयীসহ অনেকে বলেন ঃ রাসূলূল্মাহ (সা) কোন সফরে রওয়ানা হইলে সাহাবীগণ পূর্ব হইতে পথিমধ্যে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর বিশ্রামের জন্য ছায়াদার

বৃক্ষ খুঁজিয়া রাখিতেন। এইভাবে রাসৃলুল্নাহ (সা) সফ্রে একটি ছায়াদ়ার বৃক্ষের নিচে বিশ্রামে যান। হঠাৎ এক বেদুঈন আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষের ডালে ঝুলন্ত রাসূলুল্নাহ (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়া বলে, বল, এইবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, মহামহিমান্মিত আল্মাহ। তখন বেদুঈনের হাত কাঁপিয়া .উঠিল এবং তাহার হাত ইইতে তরবারিখানা পড়িয়া গেল। এমনকি সে কাঁপিতে কাঁপিতে গাছের উপরে পড়িয়া মাথায় আঘাত পাইল এবং তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। সেই সময় আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন :
, অর্থাৎ 'আল্নাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন।'
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ আনসারী (রা) বলেন ঃ বনী আনমারের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্নাহ (সা) यাতুর-রিকা নামক খেজুরের বাগানের একটি কূপে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন বনী নাজ্জার গোত্রের হারিস নামক এক ব্যক্তি বলিল, এখন আমি অবশ্যই মুহাম্মদকে হত্যা করিতে সমর্থ হইব। তাহার সঙীরা তাহাকে বলিল, কিভবে তুমি তাঁহাকে হত্যা করিবে ? সে বলিল, আমি তাঁহাকে বলিব, দেথি আপনার তরবারিটা। যখন সেটি দিয়া দিবেন তখন আমি তাঁহার তরবারি দিয়াই তাঁহাকে বধ করিব। সাথীদের সংগে এই কথা বলিয়া সে রাসৃলুল্মাহ (সা)-এর নিকটে আসিল এবং বলিল, হে মুহাম্মদ! দেখি আপনার তরবারিটা ? রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে তরবারিটি দিলেন। তরবারিটি হাতে নিতেই তাহার হাত কাঁপিতে থাকে এবং হাত হইতে তরবারিটি পড়িয়া যায়। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ তুমি ও তোমার কুমতলবের মাঝে আল্মাহ্ প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি नाযিল করেন :
 واللَّهُ يـعْـِمُكْ مـنَ النًّاسِ

অবশ্য এই সনদে হাদীসটি দুর্বল। এই ব্যাপারে শুয়াইরিস ইব্ন হারিসের ঘটনাটি সহীহ ও প্রসিদ্ধ।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সঙ্গী ইইয়াছিলাম। পূর্ব্বেই আমরা সফরের পথে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর বিশ্রামের জন্য একটি ছায়াদার বিশাল বৃক্ষ খোজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সফরে তিনি বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং বৃক্ষের ডালের সংগে তাঁহার তরবারিখানা ঝুলাইয়া রাখেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহার ঝুলন্ত তরবারিখানা হাতে নেয় এবং বলে, হে মুহাম্মদ! এখন আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিলেন, তুমি তরবারি যথাস্থানে রাখিয়া দাও। আল্নাহ্ আমাকে রক্ষা করিবেন। লোকটি তরবারিথানা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ


ইব্ন আবূ হাব্বান (র)......হাম্যাদ ইব্ন সালমা হইতে স্বীয় সহীহ সংকলনে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (木)......ইব্ন খালিদ ইব্ন সিম্মাতুন জাশামী ওরফে জা’দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন খালিদ ইব্ন সিম্মাতুল জাশামী ওরফে জা’দা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্তনিয়াছি যে, তিনি মোটা এক ব্যক্তির পেটের‘দিকে ইংগিত করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি না ইইয়া यদি আমি এইর্পপ হইতাম তাহা হইলে তোমার জন্য ভাল ইইত।

একদা সাহাবাগণ এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সামনে হাযির করেন এবং বলেন, এই ব্যাক্তি আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমি ভয় পাইও না। অবশ্য তুমি আমাকে হত্যা করিতে চাহিলেও আল্লাহ্ তোমার ইচ্মা পৃরণ করিতেন না।

অতঃপর আল্মাহ্পাক বালিয়াছেন :
 পরিচালিত করেন না।' অর্থাৎ হে নবী! আপনি আপনার প্রচারের দায়িত্ পালন করিতে থাকুন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ঘ হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্মা ওুমরাহ করেন।

অন্যত্র আল্মাহ পাক বলিয়াছেন :

অর্থাৎ "উহাদিগকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।’

অর্থাৎ ‘তোমার দায়িত্ব হইল প্ৗৗছাইয়া দেওয়া আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব হইল আমার।’

##  




৬৮. "বन, হে কিতাবীগণ! ঢাওরাত, ইজীন ও यাহা ঢোমাদের প্রতিপালকের নিকট
 কোন ভিত্তি নাই। ঢোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ ইইয়াছহ, ঢাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিত ও অবিশ্বাসই বর্ধন করিবে। সুতরাং ঢুমি কাফির্র সম্প্রদায়़র জন্য দুঃখ কর্রিও না।"
৬৯. "মু’মিনগণ, ইয়াহূদীগণ, সাবিউগণ ও খ্রিস্টানগণণর মধ্যে কেহ জাল্লাহ ও পররানে ঈমান आনিলে ও সৎকাজ করিরেলে তাহার কোন ভয় নাই এ৭ৃ লে দুঃখ্খি হইবে ना।"

जাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ঃ ‘হে মুহা্পদ! ঢুমি বল, হে কিতাবীগণ! তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।' অর্থাৎ যতত্ষণ পর্यக তোমরা তাওরাত ও ইজ্জীলসহ আল্পাহ্ কর্ত্ক্ অবতীর্ণ
 ঋমান आনিয়া তাহার দীন অনুসরণ না করিবে, ততস্ষণ পর্য্ভ তোমাদ্রে দীন ভিত্তিহীন হিসাবে পরিগণিত হইবে।
 আয়াতংশশর মর্মার্থে বলেন ঃ যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদ্দের সকলের প্রতি অবতীর হইয়াছে। जর্থাৎ মহাপবিত কুর্রানুল কারীম।

আল্লাহ ত'অানা বলেন :

## 

जর্ৰাৎ ‘তোমার প্রতিপানকের নিকট ইইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছ্ তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রাহীত ও অবিপ্ধাস বৃদ্ধি করিবেই।’ এই আয়াতাংশশর ব্যাখ্যা পৃর্বেই করा


অর্থাৎ তাহাদের ধর্মদ্রাহী ভূমিকার জন্য চিত্তা করিয়া নিজেকেকে কধ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।
 তাఆরাত্রে অনুসারী ইয়াহূদীগণ। 1
 সাবিң বना হয়। ইহা হইল মুজাহিদের অভিমত। সাদদ ইবৃন যুবায়রের অভিমতও ইহাই।

शাসান ও शাকিম (র) বলেন ঃ সাবিঈরা পায় মাজূসীদhর মত একটি সম্প্রদায়।
কাতাদা (র) বলেন : সাবিఛরা ফের্রেশতাদিগের উপাসনা করে, নির্রারিত কিবলা ভিন্ন অन্যদিকে মুখ কর্য়া নামাय পড়ে এবং যাবুর পাঠ করে।

ওয়াহব ইব্ন মুনাক্চিহ্ (র) বলেন ঃ উহারান আল্লাহ্র একত্বাদদর সহিত পরিচিত। তবে তাহারা কোন শরী অাতের সহিত পরিচিত নয়। অবশ্য কুফর্রে মধ্যেও তাহারা লিণ্ত নয়।

ইব্ন ওয়াহব (র)...... আবূ যিনাদ হইতে বর্ণনা করেন বে, অবূ যিনাদ বলেন ঃ উহারা ইরাক্কে সীমনা সং্নগ্ন একটি জাতি। উহাদিগকে বাকূসী বনা হহ। প্রত্যেক নবীর উপর উशাদের ঈমান রহিয়াহে। প্রতি বলসরে উহারা ত্রিশঢি রোযা রাזে। উহার্রা ইয়েমেনের দিকে মুথ কর্য়া দদনিক পাচ্বার নামাय পড়ে।

ইহ ছাড়াও বিত্নি জনের বিভ্ন্ন উক্তি রহহিয়াছে।
ే্রিটiন জাতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিধায় তাহাদের ব্যাপারে. আলোচনার অপেক্প রাখে না। এতটুকু বनাই যথেষ্ট বে, থ्रिস্টানরা ইজীলের অনুসারী।

উল্নেখ্য বে, উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইন যে, উহাদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। কিয়ামত ও হাশরকেও তাহারা সত্য বলিয়া জনে। উপরন্তু নেককাজও তাহারা করে। কিন্তু তাহাদের এই বিশ্বাস ও কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজে আসিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের আমল ও আকীদা মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসারে না ইইবে। যেহেতু মুহাম্মদ (সা)-কে সকল মানব ও জিন্নদের নবী করিয়া পাঠান হইয়াছে, তাই যাহার কর্ম ও বিশ্বাস মুহাম্মদ (সা)-এর শরী'আত অনুযায়ী হইবে, তাহারা নির্তয় ও নিরাপদ থাকিবে। দুনিয়ায় রাখিয়া যাওয়া পার্থিব সম্পদের জন্য তাহাদের কোন আফসোস থাকিবে না। সূরা বাকারায় ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

##    

१०. "বनী ইসরাঈল হইতে অবশ্যই आমি প্রত্শিত্রুতি লইয়াছি এবং তাহাদের নিকট রাসূলগণকে পাঠাইয়াছি। যখনই রাসূল তাহাদের নিকট তাহাদের খেয়াল-খুশির বিপরীত জিনিস নিয়া হাযির হইয়াছে, তখন একদলকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং অন্য দলকে তাহারা হত্যা কর্রিয়াছে।"
৭১. "এবং ভাবিয়াছিল তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না। অতঃপর তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়া যায়। অবশেষে আল্লাহ্ তাহাদের তওবা কবৃল করেন। ইহার পরও তাহাদের বেশ কিছ্ম লোক অন্ধ ও বধির রহিন। আর আল্লাহ তাহারা যাহা করে, তাহা জানেন।"

ঢাফসীী ঃ এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন বে, তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট ইইতে তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করার অংগীকার নিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেই অংগীকার ভংগ করে এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে আরঙ্ভ করে। শরী‘আতের যে বিষয়টি তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে মনে হয়, সেইটা তাহারা গ্রহণ করে এবং যেইটি স্বার্থ্রে প্রতিকূলে বলিয়া মনে করে, সেই বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। তাই আল্লাহ্ তাআলা বনেন ঃ


'যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু নিয়া আসে যাহা তাহাদের মনঃপুত নয়, তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কোন শাস্তি ইইবে না।’

অর্ধাৎ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা যে অপকর্ম করে, তাহার জন্য তাহাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। কিন্ুু তাহাদের ধারণার বিপরীতে তাহাদিগকে ভীষণভাবে পাকড়াও করা হয়। ফলে সত্য অনুধাবন করা হইতে তাহাদের আষ্মাকে বিভ্রান্ত করিয়া দেওয়া হয় ও সত্য শ্রবণ হইতে তাহাদের কর্ণকে বধির করিয়া দেওয়া হয়। মোট কথা সত্য হইতে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের বিভ্রান্তি আল্নাহ্ দূর করিয়া দেন।
'পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়া যায়। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।' অর্থাৎ কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং কে ওমরাহীর উপযুক্ত, তাহা আল্মাহ্ ভাল করিয়া জानেন।
(Vr)

 (Vr)

 (V0)
 O
৭২. "नিঃসন্দেহে তাহারা কাফির হইল যাহারা বলে, নিশ্চয়ই মাসীহ ইব্ন মরিয়মই আাল্লাহ; অথচ মাসীহ বনী ইসরাঈলগণকে বলিল, সেই আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক; নিষচয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিল, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম কর্রিয়াছেন এবং তাহাদের ঠঠঁই হইল নরক; আর যালিমের জন্য কোন সহায়ক জুট্বেবে না।"
৭৩. "নিঃসन্দেহে তাহারা কাফির, যাহারা বলে; আল্লাহ তিনজনের তৃতীয়জন । অথচ একমাত্র ইলাহ ছাড়া অন্য কোন প্রডু নাই। আার यদি তাহারা যাহা বলে তাহা ইইতে নিবৃত্ত না হয়, তবে অবশ্যই কাফির গোষ্ঠীকে বেদনাদায়ক শাস্তি গ্রাস কর্রিবে।"
98. "তাহারা কি আল্লাহর কাছে ডওবা করিতেছে না এবং ঢাঁহার কাছে ইন্তেগফার করিতেছে না ? অথচ আল্লাহ্ ফমাশীল ও দয়াবান।"
৭৫. "মাসীহ্ ইবৃন মরিয়ম রাসূল ছাড়া কিছুই নহে। নিঃসন্দেহে তাহার পৃর্বে অনেক রাসূন গত হইয়াছে। আর তাহার জননী সিদীকা (সত্যানুসারিণী)। তাহারা উভয়ই খাদ্য গ্রণ করে। দেখ, কিভাবে তাহাদের জন্য তিনি দনীল-প্রমাণ পেশ করেন। তথাপি দেখ, তাহারা কিভাবে উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তাআলা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া খ্রিস্টানদের উপদল মালাকিয়া, ইয়াকৃবিয়া ও নাসতূরিয়াদের কুফরী সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় রায় দিয়া বলেন ঃ তাহারা মাসীহকে আল্নাহ্ বলিয়া মনে করে, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের এই সকল অপবাদ ইইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। দ্বিতীয়ত, তাহাদিগকে পূর্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে, মাসীহ আল্দাহ্র বান্দা এবং তাঁহার রাসূল মাত্র। উপরন্ুু সদ্যজাত মাসীহ দোলনায় থাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আল্মাহ্র বান্দা মাত্র। মাসীহ এই কথা তো বলেন নাই যে, আমি স্বয়ং আল্লাহ্। আর এই কথাও বলেন নাই यে, আমি আল্লাহ্র পুত্র। বরং সদ্যজাত মাসীহ দোলনায় থাকিয়া বলিয়াছিলেন :

অর্থাৎ ‘আমি আল্লাহ্র বান্দা, আমাকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে নবী বানান হইয়াছে।'

ইহার সঞ্x তিনি আরো বলিয়াছেন :

অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রভু। অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং ইহাই সরল ও সঠिক পথ :

এই হইল ঢাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরের কথা। বৌবন পরবর্তী সময়ে নবূওয়তপ্রাপ্তির পরেও তিনি তাঁহার ও তাহাদের প্রভু আল্মাহর ইবাদত করিতে এবং তাঁহার সহিত শরীক না করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই কথাই আল্লাহ্ তাআলা এখােে রিলিয়াছিলেন ঃ

অর্থাৎ ‘মাসীহ বলিয়াছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমদের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে অর্থাৎ তাঁহার সহিত অন্যের ইবाদত कরিলে ' জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস হইবে নরক। মোটকথা তাহার জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা শিরকের পাপ ক্মা করেন না এবং ইহা ব্যতীত যাহাকে ইচ্মা তাহার পাপ ক্মা করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘দোযখবাসীয়া যখন বেহেশত্বাসীদিগকে ডাকিয়া বলিেবে, আল্নাহ তোমাদিগকক বে পানীয় ও খাদ্য দারা আপ্যায়ন কর্রিয়াহ্নন উহা দ্যারা আমাদিগকেও আপ্যায়ন কর্যাও। তখন


সহীহ হাদীসে आসিয়াছে বে, রাসূলূন্নাহ (সা) ঘোষক ঘ্ঘা মানুযকে জানাইয়া দিয়াছিলেন বে, মুসনমান বנক্তি ছাড়া কেহ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে না। অनা হদীসে বর্ণিত হইয়াছে बে, মু’মিন ছড়় অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

 তিনটি স্তর রহিয়াছে। তাহার মধ্যে এক স্তরের পাপ অাল্াহ্ ক্ষমা করেন না। উহা হইল আল্লাহ্র সল্গে শরীীক করা। যथা আল্লাহ্ ত'আनা বनিয়াছেন ः



এই স্থানে আল্লাহ্ ত'জালা মাসীহর কথা উদ্ধৃত করিয়া বনিতেছেন বে, তিনি বনী ইসরাझ্লদিগকে বলিয়াছিলেন :


مِنْ اَنْصنَارِ
‘কেহ আল্লাহর সক্গে শরীক করিলে আল্মাহ্ তহার জন্য জন্নাত নিষিদ্ধ করিবেন ও তাহার


অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী এবং পরিি্রাতা থাকিবে না।
जতঃপর বলা ইইয়াছে :

যযাহারা বলে, অাধ্লাহ্ তে তিন্নের মধ্যে একজন, তাহারা কাফির।


 তিনজনের মধ্যে ওকজন হইলেন।
 ভ্নিন্ন ভিন্ন বিশ্ষলসের কথা বলা হইয়াছে। সঠিক কथা হইল বে, এই আয়াতটি খ্রিস্টানদের ব্যাপার্রই অবতীর্ণ ইইয়াছে। মুজাহিদসহ অনেেে এই কথা বালিয়াছ্ন।

কাছীর—৩/৭৭

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়া ইখতিলাফ রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, তাহারা বে তিন সত্তাকে খোদা মানিত, তাঁহারা হইলেন পিতা, পুত্র এবং সেই সত্তা যিনি পিতা ও পুত্রের মাধ্যম হইয়াছেন। কিন্তু আল্মাহ্ এমন ধরনের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ খ্রিস্টানরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এক, মালাকিয়া; দুই, ইয়াকৃবিয়া; তিন, নাসতূরিয়া। ইহাদের প্রত্যেক দল উপরোক্তর্রপ আকীদা পোষণ করিত। তবে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চরম মতানৈক্য ছিল। ইহা নিয়া বিশদভাবে লেখার স্থান ইহা নয় বিধায় সংক্ষিপ্ত করা হইল। উল্লেখ্য মে, ইহাদের একদল অন্যদলকে কাফির বলিত। মূলত ইহাদের প্রত্যেকটি দলই কাফির ও ভ্রান্ত।

সুদ্দী (র) বলেন : মাসীহ, তাঁহার মাতা ও আল্লাহকে তাহারা খোদা মানার প্রেকিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। এইভাবে তাহারা আল্লাহ্কে তিনজনের একজন বানাইয়াছে।

সুদ্দী (র) আরও বলেন : এই আয়াতটি এ সূরার শেষের দিকের এই আয়াতটির সম্পূরক :

## 

 دُوْن اللَّه قَالْ سُجْحنَكَঅর্থাৎ ‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা মাসীহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, হে ঈসা ইব্ন মরিয়ম! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে রাখিয়া আমাকে এবং আমার মাকে খোদা বলিয়া মান ? তদুত্তরে তিনি এই কথা অস্বীকার পৃর্বক স্পষ্ট ভাষায় বালিবেন, হে আল্লাহ! আপনি সকল পবিত্রতার আধার..... ।’

ইহা দ্বারা পরিষ্ষারভাবে বুঝা যায় যে, এই সকল কথথা খ্রিস্টানদের বানানো ও মনগড়া মতাদর্শ। আল্লাহৃই ভাল জানেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে : ${ }^{\circ}$ নাই।' অর্থাং আল্লাহ্ একাধিক নহেনন; বরং " স্মস্ত সৃষ্টি জগত ও জীবের মধ্যে কেহই তাঁহার শরীক নহে এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক সতর্ক করিয়া বলেন : ْيَقُوْلُوْن তাহারা যাহা বলে, তাহা হইতে যদি তাহারা নিবৃত্ত না হয় এবং এই ধরনের উর্ক্তি ও অপবাদসমূহ প্রত্যাহার না করে, তাহা হইলে—
 করিয়াছে, তাহাদের উপ্পর মর্মন্তুদ শার্তি আপতিত হইবেই।' অর্থাৎ পরকালে নিশয়ই তাহারা মারাঘ্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হইবে। ইহার পর বলা হইয়াছে :
 আল্পাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা ও ভালবাসা প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের জघन্য অপরাধ তথা নির্ণজ্জ মিথ্যারোপ সত্ব্বেও তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানাইয়া

তাওবা করিতে আদেশ করেন। কেননা যে কেহ তাঁহার নিকট তওবা করিলে আল্নাহ্ তাহার তওবা কবূল করেন।

অতঃপর আল্মাহ্ পাক বলেন :
 মাসীহ তো কের্বল একর্জন রাসূল; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে।’ অর্থাৎ তাঁহার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর মত তিনিও মানবজাতির জন্য আদর্শ পুরুষ ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি আল্নাহর বান্দা ও রাসূলগণের একজন। আল্মাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তিনি আল্ধাহ্র বান্দা মাত্র। আমি ঢাহার উপর প্রচূর নি’অামত বর্ষণ করিয়াছিলাম এবং তাহাকে আমি বনী ইসরাঈলদের জন্য নমুনা হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলাম।’

অর্থাৎ তাঁহার মা মু’মিনা তো ছিলেনই বটে, পরন্তু সত্যনিষ্ঠও ছিলেন। যে কোন মু’মিনার জন্য সিদীকা বা সত্যনিষ্ঠ উপাধি লাভ হইল সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় বে, মরিয়ম নবী ছিলেন না। যেমন ইব্ন হাযমসহ অনেকে ধারণা করেন যে, ইসহাক (আ)-এর মাতা, মূসা (আ)-এর মাতা এবং ঈসা (আ)-এর মাতা নবুওয়াতের অধিকারিণী ছিলেন। কেননা সারা এবং মরিয়মকে ফেরেশতাগণ সম্বোধন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, কুরআানে আসিয়াছে শে, তুমি তাকে দুধপান করাও। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা নবুওয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন।

পண্ষান্তরে জমহূরের অভিমত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ্ব ব্যতীত কোন নারীকে নবুওয়াত প্রদান করেন নাই। যथা তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'তোমাকে নবুওয়াতী প্রদানের পৃর্বে বসবাসকারীদের মধ্য হইতে পুরুষ ব্যতীত কাহারো প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করি নাই।’

শায়খ আবুল হাসান আশআরী বলেন : পুরুষদিগকেই যে কেবল নবুওয়ত দেওয়া ইইয়াছে, এই কথার উপর সর্বকালের সকল আলিম একমত।
 তাহারা পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। প্রত্যেকের বেলায় এই কथা বাস্তব্ব সত্য বে, যাহা ভক্ষণ করিবে তাহা প্রস্রাব ও পায়খানা হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। তাই প্রমাণিত হইল শে, শে ঈসা (আ) এবং তাঁহার মাতা মরিয়ম (আ) ইলাহ ছিলেন না। যেমন অজ্ঞতাবশত খ্রিস্টানরা এই রকমের ধারণা পোষণ করে। ইহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত রহিয়াছে আল্লাহ্র অবিরাম অভিশাপ ও লা'নত।

অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ ‘দেখ, উহাদের জন্য আমি আয়াতসমূহ কির্দপ বিশদভাবে বর্ণনা করি।’
 দলীল-প্রমাণ সভ্తেও তাহারা বিজান্ত হইয়া কোথায় যাইত্ছে। তাহরা আমার প্রদর্শিত পথথর উन্টা চলিয়া কত ভয়াবহ পথে ক্দম রাখিতিছে!

##  هُوَالسَبِيُعُ الْحَلِيُمُم

## (VV) <br> 

१৬. "বল, তোমরা কি আাল্লাহ ছাড়া এমন মা‘বূদ্রে ইবাদত করিত্ছছ যাহারা ঢোমাদ্রর কন্যাণ কি অকন্যণ কোন কিছুই কর্রিতে পার্রে না ? আর আল্লাহই সর্বশ্রোত ও अर्বজ्ञ।"
१৭. "বन, হে কিতাবীগণ! তোমরা সত্য পরিহার করিয়া দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কর্রিও না। जার ইতিপৃর্বেই ব্যে জাতি পথঅষ্ট হইয়াহহ, ঢাহাদের খামখেয়ানীর অনুসরণ কর্রিও না । তাহারা বহ্হ লোককে পথ্জষ্ঠ কর্রিয়াছে এবং নিজ্রোও সত্যপথ হইঢে চরমভাবে বিচ্যিত হইয়াহছ।"

ঢাফ্সীর ः যাহারা আাল্াাহ ব্যতীত দেবদদবী, মূর্তি-্রতিমা ও ভূতপ্রেরের উপাসনা করে,
 মাবূদ সাজ্য়া বসার কোন অধিকার নাই।
 আল্মাহ ব্যীীত দিতীয় কোন সত্তার ইবাদত করে, তাহাদিগক্কে বল,
 এমন কিছুর ইবাদত কর যাহারা 'োমাদ্দের কোন ফতি বা উপকার সাধন কনার ফমত রाथখ ना ?

 এমন বস্থুর ইবাদত কেন কর যাহার শ্রবণ, দর্শন ও ख্ঞান শক্তি নাই এবং শে বস্থু তহার উপাসকদ্দর কোন কতি বা উপকার সাধনেরও क্মে রাথে না ?
 হে কিতবীণণ! তোমরা তোমাদদর দীন সষ্ধ্ধে বাড়़াবাড়ি করিও না৷।’

অর্থাৎ দীন্নে অনুসরণের ব্যাপারে তোমরা সত্তের সীমা অত্রিক্ম করিয়া ফেনিও না এবং কাহাকেও মর্যাদা প্রদানে বাড়াবাড়ি করিও না। যাহার যতট্টুকু সস্মান आা্য, তাহাকে ততট্টুকু সম্মান প্রদান কর। সম্মানের आणিশধ্যে কাহাকেও নবুఆয়াত্র পর্यায় হইঢে আন্মাহুর স্থানে निয়া आসিও না। बেমন থ্রিঞ্টানরা ঈসা (जা)-এর ক্ষেত্রে করিয়াছে। অথচ তিনি ছিলেন অন্যান্য

নবীদের মত একজন নবী মাত্র। তাহারা আল্মাহ্র বদলে তাঁহাকে ইলাহ বানাইয়াছে। এইভাবে অনেক উলামা মাশায়েখকে তাহাদের নির্ধারিত স্থান হইতে উঁূূতে তোলার ফলে পূর্ববর্তী অনেকে পথড্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।
 নিজেরাও সরল পথ হইতে বিষ্যুত হইয়াছে।' অর্থাৎ তাহারা সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধ্পংসের পথে পরিচালিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......女্রবাইয়ি ইব্ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, রুবাইয়ি ইব্ন আনাস বলেন ঃ তাহাদের সময় এক শাসক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। কুরআন ও হাদীসের উপর তিনি বহুদিন পর্যন্ত আমল করিয়াছিলেন। একদিন তাহার নিকট শয়তান আসিয়া হাযির হয় এবং তাহাকে বলে, তুমি যাহা করিতেছ পূর্বের নোকরাও তো এইতুলি করিয়াছে। এই ধরনের গতানুগতিক আমলের দ্বারা কি ফায়দা হইবে ? বরং তুমি নতুন একটা কাজ ধুরু কর, যাহা ইহার পূর্বে আর কেহ করে নাই। অতঃপর তুমি নতুন পথ আবিষ্কার পূর্বক লোকজনকে তাহার প্রতি আহবান কর। তখ্ দেথিবে, জনসাধারণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি তাহাই করিলেন এবং দীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত বহু লোককে মনগড়া বিদ‘আতের পথে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু একদিন তার ওভবুদ্ধির উদয় ঘটে এবং তিনি নিজের ভুন বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্র নিকট তাহার বিদ‘আত কর্মের জন্য তাওবা করেন। এমনকি তিনি তাহার রাজত্ পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন এবং নির্জনে একা্রচ্রিত্তে আল্লাহ্র ইবাদতে আ丬্মনিয়োগ করেন। খালেস দিলে তাওবা করিয়া তিনি কায়মনে ইবাদতে মশ্ুল হইয়া যান।

এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলে ঃ তুমি यদি তোমার ও তোমার প্রভু সম্পর্কিত কোন পাপের ব্যাপারে তওবা করিতে, তাহা হইলে তিনি উহা ক্মা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্ুু তোমার পাপের পরিধি সীমিত নয়। ইহার পরিধি বহ বহ্ছ লোক পর্যন্ত বিস্তৃত। তুমি বিদ‘আত সৃষ্টি করিয়া অনেক লোককে গুমরাহ করিয়াছ এবং তাহাদের অনেকে পাপের বোঝা কাঁধে তুলিয়া ইহনীলা সাঙ্গ করিয়া পরপারে পাড়ি জমাইয়াছে। তাই তাহাদের পাপের বোঝা তোমাকেই বহন করিতে হইবে। অতএব তোমার তওবা অগ্গহণযোগ্য।

উল্লেখ্য বে, আলোচ্য আয়াতটিতে এই ধরনের লোকদের প্রসগ্গেই আলোচনা করা হইয়াছে।

# (VA)  

 OC (VQ)
 (k1)

 এই জন্য বে, তাহারা নাফ্রমান হইয়াছিন ও সীমানংঘন কর্রিয়াছিন।"
 তাহারা যাহা কর্রিত তাহা বড়ই নিকৃষ্ট কাজ।"

৮-. "ণুমি তাহাদের অনেককেই দেথিবে, সত্যবিমুখ হইবে; ঢাহারা কাফ্রি। ঢাহারা निজেদের জন্য বে সব কার্य পেশ কর্রিয়াছে, তাহা বড়ই নিক্ষষ। উহাত্ তাহাদের উপর আাল্লাহ র্পৃ হইয়াছেন; জর ঢাহারা স্ছায়ী শাস্তিভোগ করিবে।"

 भाभाচার্য।"
 ইসরাঈলের কাফি্ররা দীর্ঘকাল ছইতে অভিশষ। কেননা তাহার ঈসা (অা)-এবং দাউদ (অা)-এর প্রতি যাহা নাযিন করা হইয়াছিন তাহা অমান্য করিয়াছিন।

आওষী (র)......ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ তাওরাত, যাবৃর, ইজীল ও কুরআানে ইহাদ্দর ব্যাপারে অভিসস্পাত করা হইয়াছ্।। কুরঅানে উহাদের তৎকানীন অবস্থার কথা উল্লেথ কর্রিয়া বলা হইয়াহে :

जर्थाe "णारा木ा ভ্যেব গर্হিত কার্य করিত উহা হইতে ঢাহ্হারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তाহারা যাহা করিত নিচ্য়ই তাহা নিকৃষ্ট।' তাহারা একে जন্যকে পাপকাজ হইতে বিরত রাখিত না। পাপের কাজ দেशिলে তাহারা নীরব দর্শকের ভৃমিকা পালন করিত। পাপ বে অপরাধ, এই কথা তাহারা একে অন্যকে মুথে মুখেও বলিত না। এইজন্য বना হইয়াছে বে, তাহারা যাহা করিত, নিচয়ই তাহ নিকৃষ্ট।
 প্রথমদিকে বনী ইসর্াাঈনরা কোন পাপ কর্রিনে তাহাদের জালিম সমাজ তাহাদের পাপ্র প্রতিবাদ করিতেন। কিত্ু পরবর্তীত তাহারা পাপ্র ব্যাপারে আলিমদের নিষ্ষে অমান্য করিলেও আালিমরা উহাদিগকে তাহাদের স尺ণে উঠাবসা করিতে সুয্যেগ দিতেন।

ইয়াযীদ (জ) বলেন, আমার ধারণামতে তিনি বলিয়াছিলেন বে, তাহাদের বারণ উপেক্ষে করিলেও তাহারা তাহাদের সংেে একচ্রে হাটে-বাজারে যাইত এবং খানাপিনা করিত। আাল্লাহ্ ত'আनা তাহাদদর পরশ্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কর্রিয়া দেন এবং তাহাদের একই ধরনের কার্यकनাপপর কারণে ঈসা (অা) ও দাউদ (অ) অাহাদ্র প্রতি অভিসস্পাত দেন।
 ছিন অবাষ্য ও সীমা লংঘनকারী।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, হয়ুর (সা) যখন এই কथা বলেন, তখন তিনি হেনান দিয়া বসিয়াছিলেন। অতঃপর এই কথা বলিয়া তিনি সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন ঃ না, (তোমরা

তাহা হইবে না) আল্লাহর শপথ! তোমরা জনসাধারণকে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বাধা প্রদান করিবে এবং তাহাদিগকে শরী আতের পাবন্দ বানাইবার চেষ্টা করিবে।

আবূ দাউদ (র)......আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (আ) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বশেষ যে রোগটি প্রবেশ করে তাহা হইল, তাহাদের কাহারো সামনে কেহ অপরাধ বা পাপকার্য করিলে তাহাকে বলিত, ওহে! আল্লাহকে ভয় কর এবং এই কার্य তুমি পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা করা জায়েয নয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে সেই অপরাধ করিতে দেখিত, তবে তাহাকে সে আর বারণ করিত না। পরন্তু সে তাহার সংগ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সংগেই খানাপিনা ও উঠাবসা করিত। তাই তাহাদের এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন :


অতঃপর তিনি বলেন : সাবধান! আল্ণাহ্র শপথ! তোমদের দায়িত্ হইল সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ করিতে বারণ করা। তেমনি অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে বিরত রাখিবে এবং তাহাকে সত্যের উপর আসিতে বাধ্য করিবে অথবা তাহাকে বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করার সুযোগ দিবে না।

আनী ইব্ন বাযীমার সূত্রে ইব্ন মাজাহ এবং তিরমিযীও এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, ঐই হাদীসটি হাসান ইইলেও গরীব পর্যায়ের। তবে আবূ আবীদা হইতে তিনি ইহা মুরসাল সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবৃ হাতিম (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : বনী ইসরাঈলের কোন লোক যদি কাহাকেও পাপ করিতে দেখিত, তবে প্রথম দিন তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিত এবং পাপের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিত। কিন্ুু পরদিন যদি তাহাকে উহা করিতে দেখিত তবে সে তাহাকে আর পাপ করিতে নিষেধ করিত না, বরং সে তাহার সক্গে একত্রে খানাপিনা ও উঠাবসা করিত।

হাক্রনের হাদীসে এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, 'তাহার সঙ্xে পানাহার করিত।' এই অংশটুকু ব্যতীত উভয় হাদীসের বাক্যগ্গি একই ধরনের।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাদের এইর্পপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া দেন এবং দাউদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর মুখে তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন। ইহা এই কারণণ যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী।

অতঃপর রাসৃলূল্মাহ (সা) আরো বলেন ঃ যে মহান সত্তার অধিকারে আমার আற্মা, তাঁহার শপথ! তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে মানুষকে বারণ কর। আর অত্যাচারীকে অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখিবে এবং তাহাকে হকের উপর আসিতে বাধ্য

করিবে। তেমরা যদি এমন না কর তবে আল্মাহ্ তোমাদের পরশ্পরের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃধ্টি করিয়া দিব্রেন এবং তোমাদের প্রতিও অভিশাপ বর্ষণ কর্রিবেন বেমন উহাদের প্রতি বর্বণ করিয়াছ্নে।

উল্লেখ্য বে, অাবূ সাঈদ (রা)-এর রিওয়ায়াতও এই হদীলের অনুর্রপ।
 এইহ্রপ বর্ণনা করিয়াছ্েন।

মুহারিবী (র)......राফিয आবুল হাজ্জাজ হইতে এবং অন্য রিওয়ায়াতে খালিদ ইব্ন


সৎকাজ্রে আদেশ এবং অসৎকাজ্রে নিষেব সশ্পক্কীয় বহা হাদীস রহিয়াছে। এই স্থানে আমরা এই বিষয়ের সষ্বাব্য হাদীসসমৃহ উল্লেখ করার চেট্ঠা করিন।
 হইতেও এই ধরনন্র হাদীস উল্নেথিত হইয়াছে। এমन कि
 বকর সিদ্দীক '(রা) ও जাবূ সালাবা जাन-খুশাनी (রা) হইন্তে এই ধরনের হাদীস উদ্ধৃত করা হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......হযায়ফা ইবৃন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হ্যায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেন, র্রাসূনুল্gাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বেই মহান সত্তার অধিকারে আমার আষ্যা, তাঁহার কসম! তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজে নিশেব কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিবেন। অতঃপর তোমরা ঢাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, কিত্তু जোমাদের প্রাথ্রা কবূল হইবে না।

ইসমাঈন ইব্ন জা'ফরের সূম্রে আनী ইব্ন হজর হইতে তিরমমিযীও এইর্রপ রিওয়ায়াত করিয়াছ্ন এবং তিনি বলিয়াছ్ন ব্ব, হাদীসটি উত্ত্।

ইব্ন মাজাহ (র).....আআ্য়োi (রা) হইচে বর্ণনা কর্রেন বে, আট্যেশা (রা) বলেন, আমি রাসূনून्बार (সা)-এর निকট धनिয়াছি বে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমরা সেই সময় আসার পৃর্রে সৎকাজের আদেশ কর এবং অৎসকাজের নিষেষ কর, যথন তোমরা প্রার্থনা করিবে কিষ্ুু ঢোমদদর প্রাথ্থন কবৃল ইইবে না।

এই হদীসणট অকমাত্র জাবূ জাবদুল্নাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াयীদ (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহাছাড়া এই সনদের জাসিম নামক বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।
 সাঋদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূন্ধ্লাহ (সা) বালিয়াছেন ঃ তোময়া কেহ যদি কাহাকে অসৎকাজ করিতে দেখ, তবে তাহাকে হাত দ্ঘারা বাধা প্রদান কর। যদি হাত দিয়া প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না রাখ, তবে মুখ দিয়া প্রতিবাদ কর। যদি মুখ দিয়া পতিবাদ কর্রার क্ষমাও না রাখ, তবে অন্তর ঘারা তাহাকে ঘৃণা কর। ইহ হইল ঈমানের সর্বপপকা দুর্বল পর্যায়। মুসলিম (র) ইशা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আাদী ইব্ন উমাইরা হইতে বর্ণনা করেন ब্য, আাদী ইব্ন উমাইরা
 সাধারণ লোকদিগকে কোন পাপ্র কারণণ অयাব দেন না যতক্ষণ না উহারা জনসাধারণণর ঢোখ্রে সামনে দিবালোকে পাপ সংখটিত করে। শক্তি থাকিতেও যদি জনসাধারণ তাহাদিগকে পাপ হইতে বিরত না রাধে, ঢথন সাধারণ ও পাপী সকলকে আল্লাহ্, আयাব ঘিরিয়া ফেলে।

ইমাম आহমদ (র)......乡সা ইব্ন आদী आা-কিন্দীর দাদা হইতে এইส্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইবৃন উমাইরা ওরফে উরস হইত বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমাইরা বলেন, রাসূলূন্নাহ (সা) বালিয়াছেন ঃ পৃথিবীর কোথাও যদি কেহ পাপকার্य ঘটায় এবং সেথান্ন উপস্থিত ব্যক্তিগণ यদি উহাত্ অসভ্ভুধ্টি প্রকাশ করে, जনায তিনি বनिয়াছ্ন, यদি তাহারা উহার প্রতিবাদ করে, তবে সেই সকন লোক উক্ত পাপকার্य সংघটিত হওয়ার স্থান অনুপস্থিতদ্রের মধ্যে গণ্য হইবে। পफ্ষাত্তরে यদি কেহ লেই পাপটি সং্যणিত হওয়ার স্গানে অনুপস্থিত थাকিয়াও উহার সমর্থন করে, তবে সে সেই পাপটি সং্ঘটিত হওয়ার স্থানে উপস্থিতদের মধ্যে গণ্য হইবে।

এই হাদীসটি এই সনদে একমাত্র আবৃ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আবশ্য মুরসাল সূত্রে आদী ইব্ন আদী হইতে আহমদ ইবৃন ইউনুসও এইส্নপ রিওয়ায়াত করিয়াহেন। -বার সনদে शाকস্স ইব্ন উমর ও সুনায়মান ইব্ন হারবের রিওয়ায়াতে আব্ দাঊদও এইহ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াতের বাকী সনদে আবুল বাহতারী ও সুলায়মান বর্ণনা করেন ঃ জটৈন

 ना घण্টে।

ইব্ন মাজাহ (র)......पাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : একদা হ্যূর (সা) দাঁড়াইয়া খুত্বা দিতে গিয়া বলেন : সাবধান! नোকভয় যেন কাহাকেও সত কথ্া বনা হইতে বিরত না র্রাখ।

বর্ণनाকারী বলেন, এই হাদীসটি বলিয়া आবূ সাঈদ খুদরী (রা) কাঁদেন এবং বলেন, আল্वাহ় শপথ! আামরা তো মানুষ্রে ভর্যে সত্য গোপন কর্য়য়া থাকি।

आতীয়া (র)......আাবূ সাঈদ (রা) इইতে বর্ণনা করেন बে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন : রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অত্যচারী শাসকের সयूৰ্ে সত্য কथা বনা সর্র্বেত্র জিহাদ।

আবূ দাউদ, তিরমমিীী এবং ইবৃন মাজাহও এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছছন। তবে তিরমমিীী মন্ত্য্য করিয়াছেন, এই সূడ্র হাদীসটি উত্ঞম হইলেও দুর্বন।

ইবุন মাজাহ (র)......जাবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ উমামা (রা) বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূনুন্নাহ (সা)-কে জামারাতুন উনায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করেন বে, হে আল্লাহ্র
 অতঃপর রাসৃলূল্ধাহ (সা) জামারাডুস-সানিয়ায় মখন কংকর নিক্ষে করেন, তখন সেই ব্যক্তি जাবার উহা জিজ্ঞাসা করেন। কিষ্মু রাসূনুল্মাহ (সা) উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলষ্যন করেন। ইহার পর যখন তিনি জামারাতুন উকবায় কংকর নিক্ষে পৃর্বক স্বীয় সওয়ারীীত আরোহণ করার জন্য রিকবে পা রাঙ্থন, ঢখন জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বলিন, হে

কাছীর-৩/৭৮

আল্লাহ্র রাসূল! আমি এইখানেই আছি। তখন রাসৃল (সা) বলিলেন : "অত্যাচারী বাদশাহর সম্মুখে সত্য কথা বলা সর্বাপেক্ষা উত্তম জিহাদ। তবে হাদীসটি কেবল এই সৃত্রেই বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারো উচিত নয় নিজকে অপমানিত করা। তখন সাহাবীগণ জ্জ্ঞ্ঞা করেন, হে আল্ধাহ্র রাসূল! নিজেকে নিজে কিভাবে অপমানিত করে ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে শরী'আত বিরোধী কাজ করিতে দেখা এবং তাহার প্রতিবাদ না করা। এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, অমুক স্থানে অমুক পাপ ঘটিতে দেখিয়া ঢুমি নীরব ছিলে কেন ? লোকটি বলিবে, লোকভয়ে। তখন আল্মাহ্ তাআলা তাহাকে বালিবেন, ভয় করার ব্যাপারে আমিই কি সর্বাপেক্ষা হকদার নহি ? এই হাদীসটি কেবল এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট ऊনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে অনেক প্রশ্ন করিবেন। তথন এই প্রশ্নও করিবেন যে, তুমি যখন কোন পাপ সংঘটিত হইতে দেখিলে, তখন উহা বাধা দিতে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রাখিয়াছে ? তখন সে বলিবে, হে প্রভূ! ভরসা আমি আপনার উপরই করিতাম, কিন্ুু মানুষকে আমি ভয় করিতাম। একমাত্র ইব্ন মাজাহ এই সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহার সনদটাও মোটামুটি ভাল।

ইমাম আহমদ (র)......হযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের উচিত নয় নিজেকে নিজে অপমানিত করা। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিভাবে নিজেকে নিজে অপমানিত করে ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ সেই বিপদ মাথায় তুলিয়া নেওয়া যাহা বহিবার শক্তি তাহার নাই।

আমর ইব্ন আসিমের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন বিশর হইতে ইব্ন মাজাহ এবং তিরমিযীও এইর্রপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলেন, সনদটি উত্তম বটে কিন্ুু দুর্বন।

ইব্ন মাজাহ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্মাহৃর রাসৃল! কখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের কাজের নিষেধ করা পরিত্যাগ করা যাইবে ? তিনি বলিলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে সেই সকল তুণ প্রকাশিত হইবে যাহা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পূর্ববর্তী ঊম্মতদের মধ্যে কি কি গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছিন ? উত্তরে তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যকার ইতর মনোবৃত্তির লোকদের নিকট ক্ষমতা চলিয়া যাওয়া, বনেদী ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে ব্যভিচারকার্য সংঘটিত হওয়া এবং ইতর লোকদের মধ্যে ইলম আসা।

ইতর লোকদের মধ্যে ইলম আসার ব্যাখ্যায় যায়দ বলেন ঃ নবী (সা)-এর এই কথার অর্থ ইইল কাফির ও পাপচারীদের নিকট ইলম আসা। এই সূত্রে একমাত্র ইব্ন মাজাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ব্যাখ্যা প্রসক্গে আবূ সালাবার হাদীস উদ্ধৃত করা হইইবে যাহা ইহার দনীন হিসাবে ধরা যাইতে পারে। আবূ সা’লাবার সনদের রহিয়াছে শক্কিশালী রাবীবৃন্দ।
 'তাহাদের অনেককে তুমি সত্য প্রত্যাখানকারীদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে।' মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ মুনাফিকদিগকে তুমি এমন করিতে দেখিবে।
 কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ক়রিয়া মু’মিনদের সহিত সপ্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ইহার ফল স্বর্প তাহাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি একাধারে গযব নাযিল হইতে থাকিবে।
 ক্রোধাহিত इইয়াছেন।'

আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের এই ধরনের অপকীর্তি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন :
 তাহাদের প্রতি অকের পর এক ভোগান্তি আসিতে থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আমাশ হইতে বর্ণনা করেন যে, আ’মাশ বলেন, একদা রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যডিচার .হইতে বাঁচিয়া থাক। কেনना ইহার মধ্যে ছয়টি অকল্যাণ রহিয়াছে, যাহার তিনটি দুনিয়ায় ভোগ করিতে হয় এবং তিনটি আখিরাতে ভোগ করিতে হয়। শে তিনটি দুনিয়ায় ভোগ করিতে হয় তাহা ইইল, ইয়্যত বিনষ্ট হয়, দরিদ্রতা দেখা দেয় ও আয়ু হ্রাস পায়। যে তিনটি পরকালে ভোগ করিতে হইবে তাহা হইল, আল্মাহ্ তাহার উপর ভীষণ রাগবিত হইবেন, কঠিনভাবে তাহার হিসাব নিবেন এবং স্থায়ীভবে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্মাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন :


মুসলিম ও হিশাম ইব্ন আম্মারের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া ......নবী (সা) হইতে এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন উফায়ের (র)......হযযায়ফার সূত্রে নবী (সা) হইতে এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সনদের হাদীস দুর্বল বলিয়া সাব্যত ইইয়াছে। আল্মাইই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্মাহ্ তাআলা বনেন ঃ

## 

‘তাহারা আল্মাহ, এই নবী ও তাহার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসী হইলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না।’

অর্থাৎ তাহারা যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্, রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনিত, তবে তাহারা কখনো কাফিরদের সহিত বন্ধুত্বভাব পোষণ করিত না। তাই তাহাদের ব্যাপারে নাযিল করা হইয়াছে :

जর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃল্নে অনুপত্য হইতে বহির্ভূত এবং আাল্লাহ্র বে সকল ওহী তাঁহার প্রত নাযিি হইয়াছে, তাহারা তাহার বিরোধিতায় লিষ্ঠ।

## (AY)  

৮२. "মানুख্রে ভিতর্রে মু’মিনদের শক্রতার বেলায় অবশাই पूমি ইয়াহূদী ও মুশর্রিকগণকে সর্বধিিক কঠোর পাইবে। আার जাহাদের সহিত সম্পীরীতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিকট্র্তী পাইবে ঢাহাদিগকে, যাহারা বনে, ‘অামরা নাসারা’ জার ঢাহার অনুসরণ করিন; ঢাহাদ্র অন্তর্রে আমি ন্মত, দয়া ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা এই জন্য বে, ঢাহাদের মধ্যে আলিম ও বিরাগী দরবেশ রহিয়াছে যাহারা নিরহহহকার্রী।"

 ইব্ন আবূ তালিব (রা) কুরजান পাঠ কর্রিয়া তাহাদিগকে খনাইয়াছিলেন, তখন কুর্যান খনিয়া


তবে এই বর্ণনায় সংশ্যয় রহিয়াছ্।। কেননা এই আয়াত্ঞলি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অথচ জাফরের সহিত নাজ্জাশীর কথোপকথন হইয়াছছ হিজরতের পৃর্বে।

সাঈদ ইবৃন যুবায়র ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বনিয়াছছন : এই আয়াত্খলি নাজ্জাশীর লেই প্রতিনিধিদের ব্যাপার্রে নাযিল ইইয়াছিল যাহাদিগকে নাজ্জাশী রাসূনুন্মাহ (সা)-এর বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যাবनी সশ্পক্কে जবগত হওয়ার জন্য ঢাঁহার নিকট প্রেরণ কর্রিয়াছিলেন। যখন जाহারা আসিয়া রাসুসুল্बাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিল এবং তাঁার কণ্ঠে কুরুান ऊনিল, তখन তাহারা সকনেে ইসনাম গ্রণ করিন এবং অবোরে কौদিতে নাগিল । অতঃপর তাহারা নাজ্জানীর নিকট প্রতাবর্তন কর্রিয়া রাসূলুল্木াহ (সা) সম্পক্কে সকন কথা তাহাকে খूलिয়া বলিन।

সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ নাজ্জাশী রাসূল্ন্রাহ (সা)-এর নিকট ধ্রেরিত তাহার প্রতিনিধি দলের মুখে সম্যক অবগত হইয়া রাসৃনুল্নাহ (সা)-এর সল্গ সাঞ্ষতের জন্য যাত্রা করেন এবং পথথ মারা যান।

जবশ্য এই কथा একমাত্র সুদ্দী (র) বলিয়াছ্ছন। কেননা একথা সুथ্রস্দ্ধ বে, নাজ্জাণী তাঁহার নিজ রাজ্য অবিসিনিয়ায় মারা যান এবং ব্যেিন তিনি মারা যান সেদিন রাস্থলুল্মাহ (সা) তাঁহার গায়़বাना জানাया পড়़न।

নাজ্জাশীর এই পতিনিধি দলটির সদস্য সংখ্যা নিয়া বেশ মতভেদ রহিহ়াহে।
কেহ বলেন ঃ উহারা মোট বারজন ছিলেন। সাতজন ছিলেন জালিম এবং প্চাচজন ছিলেন পাদ্রী।

কেহ বলিয়াছ্নে : উহারা মোট পঞ্চাশজন ছিলেন।
কেহ বলেন ঃ উহারা ষাটজন ছিলেন।
কেহ বলেন ঃ উহারা মোট সত্তরজন ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।
আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (র) বলেন ঃ এই আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহারা সকলে ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। যখন মুসলমানদের একটি মুহাজির দল সেখানে গিয়াছিলেন, তখন তাহারা ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহারা ছিলেন ঈসা ইব্ন মরিয়মের দীনের অনুসারী। তাহাদের সক্গে মুসলমানদের সাক্ষাত হইলে তাহারা কুরআন শোনেন এবং সকলে ইসলাম গহণ করেন। অতঃপর ইসলামের উপরই তাহারা মৃত্যুরণ করেন।

উল্লেখ্য বে, ইব্ন জারীর (র) এই সকল মতের সমবয়ে এই চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই আয়াতঞ্গলি আবিসিনয়ার সেই সকন লোক সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহাদের মধ্যে আয়াতে বর্ণিত তুণাবলী মওজুদ ছিল। আল্নাহ তাআলা বলেন ঃ


অর্থাৎ "বিশ্বাসীদের প্রতিত শর্রুতায় মানুষের মর্ধ্যে ইয়াহূদী" ও অংশীবাদীদিগকে তুমি সর্বাধিক উগ্ন দেখিবে।'

ঊল্নেখ্য যে, মুসলমানদের সাথে ইয়াহূদীদের ভীষণ শর্রুতা করার কারণ হইল যে, তাহাদের স্বভাবে রহিয়াছে একজুয়েমি ও জিঘাংসা। উপরন্তু তাহাদের ভিতর রহিয়াছে আলিমের স্বল্পতা। তাই তাহারা পূর্ববর্তী বহু নবীকে হত্যা করিয়াছিল। এমনকি বহুবার রাসূলুল্নাহ (সা)-কে হত্যা করার ষড়यন্ত্রও আঁটিয়াছিল। তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সহযোগিতায় খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া ও যাদু করিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-কে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল। তাই তাহাদের প্রতি রহিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত আল্মাহর অভিশাপ।

হাফিয আবূ বক্র ইব্ন মারদুবিয়া (র) স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সিররী (র) আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, যখন কোন ইয়াহূদী কোন মুসলমানকে একাকী পায়, তখন তাহার মনে তাহাকে হত্যা করার ইচ্ছার উদ্র্রক হয়।

অন্য একটি রিওয়ায়াত মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইসহাক আল-আসকারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : ইয়াহূদীর সক্গে কোন মুসলমানের যে কোন সময় কোথাও সাক্ষাত হইলে তখনই ইয়াহ্দীীর মনে মুসনমান ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জিঘাংসা সৃষ্টি হয়। এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

‘এবং যাহারা বলে আমরা খ্রিস্টান, মানুমের মধ্যে তুমি তাহাদিগকেই ঈমানদারদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে।’

অর্থাৎ যাহারা ধারণা করে তাহারা মসীহ (আ)-এর অনুসারী খ্রিস্টান এবং ইঞ্জীলের বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদ্রে মনে ইসলামের প্রতি দুর্বলতা রহিয়াছে। কেননা মসীহর দীনের চর্চার কারণে তাহাদের হ্রদয়ে সহনশীলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

অর্ধাৎ ‘হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের অন্তরে আমি ন্যরতা, সহনশীলতা ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।’ ইঞ্জীলে রহিয়াছে বে, ‘কেহ যদি তোমার ডান গালে থাছ্ডড় দেয়, তুমি তাহাকে তোমার বাম গালটি আগাইয়া দাও।’ দ্বিতীয়ত, থ্রিস্টান ধর্মে যুদ্ধের কোন বিধান নাই। তাই আল্লাহ ত'‘আলা বলিয়াছেন :

‘কারণ, তাহাদের মধ্যে অনেক পজ্তিত ও সংসার বিরাগী রহিয়াছে এবং তাহারা অহংকারও করে না।’


 ইইতে উৎপত্তি। যথা ركب-এর বহুবচন

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার একবচনে
 जবশ্য ইহার বহুবচনে
لوعـا يـنـت رهبان ديـر فـى القلل - لانــدر الرهبان يمشى ونزل

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র)......জাসিমা ইব্ন রিআব হंইতে বর্ণনা করেন যে,





ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুল হামীদ আল-খানীর সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়াও......সানমান ফারসী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জাসিমা ইব্ন রিजাব ইইবে বর্ণনা করেন যে, জাসিমা ইব্ন রিআব বলেন ঃ আমি সালমান ফারসী (রা)-এর নিকট ऊনিয়াছি যে, জনৈক ব্যক্তির
 তাহাদের পার্দ্রী ও পণ্জিত ব্যক্তিগণ। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট উशা
 कथाইলম, ইবাদ্দত ও বিন্ম্র স্বভবের কথা বলা হইঁয়াছে।

## তৃতীয় অধ্যায় <br> সপ্তম পারা

#   

## 

## 

## 

৮-. "דাহারা যখন এই রাসূলের প্ি यাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা শোনে, ঢখন তাহার সত্যण উপলক্কি কর্রিয়া ঢাহাদের চক্লুসমূহ অশ্রুপৃণ্ণ হইয়া যায়। তাহার্木া বলে, ঢে
 তাनिকভूক্ত কর্নন।"
৮৪. "जামরা কেন जাল্লাহর উপর ও আমাদের নিকট বেই সত্য cৌছিয়াছছ উহাত্ত ঈมান জানিব না ? আর কেনইবা জামরা আশা কর্রিব না ভে, জামাদের প্রডু আমাদিগকে নেককারূদ্র অণ্ত্ভুক্ করিবেন ?"
৮৫. "তাহাদূর এই কथার কারূণে জাল্লাহ তাহাদের জন্য লেই জান্নাত নির্ধারিত করিয়াছেন যাহারা নীচে ঋর্ণাধারা পবহমান। ইহাই তাল মানুর্বের পুরক্কার।"
 জাহান্মামের সহ্চর।"

ঢাক্সীর : অতঃপর তাহাদ্দের সত্যের প্রতি সহজাত আকর্ষণ, সত্যের অনুসরণণ ও ন্যায়পরায়ণज সশ্পর্কে বলা হইয়াছছ :
‘রাসূলের প্রি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তহারা শ্ববণ করে, তখন তাহারা বে সত্য উপলক্ধি করে, তাহার জন্য যুমি তাহাদের চক্কু অশ্রণবিগলিত দেথিবে।'

जর্থাৎ তহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্তাব সশ্পর্কে বে সকন সুস্যাদ ও প্রমাণাদি ছিন, উহা তাহাদের মনে গতীর প্রতাব সৃষ্টি করিয়াছিন। তাই তাহারা বनিয়াছিন ঃ

কাঘীর—৩/৭৯
‘তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদিগের তালিকাডুক্ত কর।’

অর্থাৎ তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং নবী হিসাবে সাক্ষ্য দান করে।

নাসাঈ (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁহার সঙীদের সন্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) এবং হাকিম......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে
 ভাবার্থে বলেন ঃ ইহা দ্মারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উশ্যতর্দের সাক্ষ্যদানের কথা বলা হইয়াছে। जর্থাৎ তাহারা এই বলিয়া সাক্ষ্য দিবে যে, তাহাদের নবী তাহাদের নিকট যথাযথভাবে দীন পৌছাইয়াছেন। তেমনি অন্যান্য রাসূলগণের দায়িত্ পালনের ব্যাপারেও তাহারা সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর হাকিম বলেন, ইহার সনদসমূহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। কিন্ুু তিনি ইহা উদ্ধৃত করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসজ্গে বলেন ঃ ইহা দ্বারা সেই সকল কৃষিজীবি লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাফর ইব্ন আবূ তালিবের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদের সামনে কুরআান পাঠ করিলে তাহারা উহা ঔনিয়া ঈমান গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের দুইগণ অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন : তোমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক •পুণর্বার পূর্বধর্ম প্রহণ করিবে না তো ? তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়াছিলেন, কখনো আমরা আমাদের পৃর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিব না।

তাহাদের এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে আল্লাহ ত‘‘আলা নাযিল করেন ঃ


অর্থাৎ ‘আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করুন, তখন আল্লাহ ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ থাকিতে পারে ?'

এই কথা স্পষ্টত খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা ইইয়াছে। উপরন্তু অন্যত্র আল্মাহ বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্ধাহে বিশ্বাস করে এবং তোমদের প্রতি ও তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর তাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে। অধিকন্তু আল্লাহর জন্য তাহারা ভীত-সন্ত্রষ্ত।

ইহাদের সম্বন্ধে আল্মাহ তা‘আলা আরো বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘এই সকল লোক ইহার পৃর্বে ইঞ্জীলের উপরও ঈমান আনিয়াছিল। আর যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমদের প্রভুর পক্ষ হইতে আগত। আমরা তো পূর্ব হইতেই মুসলমান ছিলাম।

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

'তাহাদের এই কথার জন্য আল্মাহ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে প্রস্রবণধারা প্রবাহিত। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রাপ্তির কারণে এই পুরক্কার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।
 ঝর্ণাধারা প্রবাহিত", তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।’ অর্ণাৎ চিরদিনের জন্য ইহাই হইবে তাহাদের বাসস্থান। এক মুহূর্ত্তে জন্য তাহারা সেখান হইতে অপসৃত হইবে না।
 স্থানে যে 'কাহারো সজ্গে থাকুক না কেন, ইহাই হইল তাহাদের পুরস্কার।’

পরিশেষে আল্লাহ ত'আলা বদবখত সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে বলেন :
 আয়াতক্কে অগ্রাহ করিয়াছে।'
 প্রবেশ করান হইবে।

##   <br> 

৮৭. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই সব পবিত্র বস্তুকে হারাম করিও না যাহা আল্লাহ হালাল করিয়াছেন এবং বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"
৮৮. "আর উৎকৃষ্ট হালাল বস্তু ভক্ষণ কর এবং যেই আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আননিয়াছ, তাঁহাকে ভয় কর।"
 आয়াতটি নবী (সা)-এর একদन সাহাবী সশ্পর্কে নাযিন হইয়াছিল। তাহারা বনিয়াছিল, আমরা আমাদের ব্यেনাগ কাটিয়া পার্থিব চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করিয়া সন্যাসীদের মত পৃথিবীর এখানে লেখানে ঘুরিয়া বেড়াইব। রাসূনूন্बাহ (সা) এই খবর পাইয়া তাহাদের নিকট লোক পঠান। তাহারা গিয়া উহাদ্রে নিকট এই কथা জিজ্ঞাসা করিলে উহারা ইহার সত্যত স্বীকার করেন। তখन রাসূলূম্মাহ (সা) মহ্তব্য করেন ঃ आমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দেই, কথনো নামাय পড়ি, কথনো ঘুমাই এবং আমি বিবাহও কর্রিয়াছি। जতএব বে আমার আদর্শ গহণ করিবে, লে আমার দলের মধ্যে গণ্য হইবে এবং বে আমার আদর্শ বর্জন করিবে, সে আমার দनের বহিহ্ভূত থাকিবে।

ইব্ন জাবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আওষীর সূত্রে ইব্ন মারুদিবিয়াও হৃহু এইর্পপ রিওয়ায়াত করিয়াড্নন।
 (সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট তাহার घর্রোয়া আমলের ব্যাপার্র জিজ্ঞাসা করেন। এক পর্यায়ে জিজ্sাসা- কারীদhর একজন বলেন, आমি এখল ইইতে অর কখনো গোশত খাইব না। আর একজন বলেন, आমি বিবাহ করিব না। অন্য একজন বলেন, আমি আর বিছানায় ঘুমাইব না।
 বনে ? অথচ आমি কখনো রোযা রাখি, কথন্না বিরতি দেই, কখনো ঘুমাই, কখনো নামাय পড়ি, আমি গোশত খাই এবং বিবাহ করি। তাই বে আমার আদর্শ বর্জন করিরে, লে আমার দলের नग़।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন ভে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলূন্মাহ (সা)-এর নিকট आসিয়া বলেন, হে আল্gাহর রাসূল! আমি यদি গোশত খাই তাহ হইলে আমার ভৌন উত্েেজনা বৃদ্ধি পায়। তাই আমি আমার জনা গোশত राরাম করিয়া নিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ ত'অানা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

आবূ जািিম आন-নাবীল হইতে ইব্ন জারীর ও তিরমিযীী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে

 जান জানেন।

সুফিয়ান সাওরী (র)......জাবদুন্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল্बাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা দীর্צদিনের এক যুদ্ধ সফর্রে রাসূনুন্লাহ (সা)-এর সল্গে গিয়াছিলাম। তখন আমাদ্র কাহারো সর্গে ষ্তী ছিন না। তাই রাসূনুল্ধাহ (সা)-কে বলিলাম, আমরা কি খাগী হইতে পারি ? কিত্হ তিনি আমাদিগকে উহা করিতে বারণ করিলেন। পক্ষান্তরে তিনি আমাদিগক্কে একটি কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ সময্যের জন্য বিবাহ কন্নার অনুমতি দিলেন। এই কথা বলিয়া আবদদুল্মাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

## 

অর্থাৎ ‘হে ঈমানদার সকল! আল্মাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সবকে তোমরা অবৈধ করিও না।' এই রিওয়ায়াতটি ইসমাঈলের সনদে বর্ণিত ইইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যবস্থা মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈধ ছিল এবং এই ঘটনা মুতআ নিষিদ্ধ হওয়ার পৃর্বে ঘটিয়াছিন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমাশ (র)......আমর ইব্ন তরাহবিল হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন ঔরাহবীল বলেন, একদা আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট মাকিন ইব্ন মুকাররিন আসিয়া বলেন, আমি আমার জন্য বিছানায় ন্দ্রি যাওয়া হারাম করিয়া নিয়াছি। তখন তাঁার এই অঙীকারের প্রেক্ষিতে তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

সাওরী (র)......মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, একদা আমরা অনেকে হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাহার জন্য হাদীয়া স্বর্র ক্ীীর নিয়া আসেন। হযরত আবদুল্নাহ (রা) তাহাকে আহবান করিয়া বলেন, আস, ক্ষীর গহণ কর! তিনি উত্তরে বলিলেন, না, আমি নিজের জন্য ক্ষীর হারাম করিয়াছি। আবদুল্মাহ (রা) তাহাকে ক্ষীর খাওয়ার জন্য আবারো ডাকেন। কিন্তু তিনি তাহার ডান হাত দ্বারা খাইবেন না বলিয়া ইপ্গিত দেন। অতঃপর আবদুল্নাহ (রা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মানসূর ইইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়ার সূত্রে হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে কিন্ুু তাঁহাদের কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হিশাম ইব্ন সাদদ ইইতে বর্ণনা করেন যে, হিশাম ইব্ন সাদদ বলেন ঃ তাহাকে যায়দ ইব্ন আসলাম বলিয়াছেন মে, একদা আবদুল্মাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর বাড়িতে মেহমান আসেন। এই সময় তিনি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর খিদমতে ছিলেন। তিনি বাড়ি আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার অপেক্ষায় এখনো মেহমানকে আপ্যায়ন করানো হয় নাই। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ঢাঁহার ন্ত্রীকে বলেন, আমার জন্যে আমার মেহমান কষ্ঠ পাইয়াছে, তাই আমি এই খাদ্য আহার করিব না। তাহার এই অঙীকার ӊনিয়া তাহার স্ত্রীও বলিলেন, আমিও খাইব না। তাহাদের কথা তুনিয়া মেহমান বলিলেন, আমিও খাইব না। এই খাদ্য আমার জন্য হারাম। আবদুল্ধাহ ইব্ন রওয়াহা (রা) এই অবস্থা দেখিয়া নিজে উদ্যোগী হইয়া সর্বাজ্গে খাদ্যে হাত দেন এবং সকলকে বলেন, সবাই বিসমিল্মাহ বলিয়া খাওয়া তুরু কর। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই ঘটনা বলিলে আল্নাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন :

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ঠ বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেইসব বস্তু তোমরা অবৈধ করিও না।

তবে এই হাদীসটির সনদে ছেদ রহিয়াছে।

সरীহ বুथারীতে বর্ণিত সিদ্দীকে আকবার（রা）－এর ঘটনাটিও প্রায় অইর্প।
ইমাম শাফিস্দসহ অন্যান্য आলিমগণ বলেন ঃ কেহ যদি নিজের উপর কোন খাদ্য，পরিধ্যেয， শ্তী অथবা এই ধরনের অন্য কিদू হারাম করিয়া নেয়，তবে তাহা তাহার জন্য হারাম হয় না।
 কেননা উহার র্রেক্ষিতে আন্कাহ ত＇অানা বनিয়াছেন ：
 সমুদয়ক্ক তোমরা জনৈধ করিও না।’ রই কারণণই বে ব্যক্তি নিজের জন্য গোশত হারাম করিয়া নিয়াছিন তাহাক রাসূন্ন্নাহ（সা）কাফ্ফারা দেওয়ার জন্য আদেশ করেন নাই।

পক্মান্তরে ইমাম আহ্মদ（র）বनिয়াছেন ：কেহ যদি निজের জন্য কোন খাদ্য，পানীয়，
 পুনরায় হানান করার পাকালে কাফফারা দিতে ইইবে। কসম্রের মাধ্যমে নিজের জন্য কোন জিনিস হারাম কর্রিয়া নিতে বেমন কাফফ্যরা দিতে হয，অনুজ্রপভাবে কসম ব্যতীত কেহ यদি নিজের জন্য কোন হানাল জিনিস হারাম কর্রিয়া নেয়，তবে তাহাকেও কাফ্ফারা আদায় করিতে इड़।

ইব্ন জাব্বাস（রা）－এর ফাতওয়াও অনুর্র। তিনি বনেন，কুরজানের আয়াত ঘারাও এই কথা প্রমাণিত হয়। যथা जাল্লাহ ত＇অালা বলিয়াছেন ：

অর্থাৎ ‘হে নবী！आপনি আপনার ন্তীদ匕র 乡ুশি কক্রার জন্য আা্gাহ যাহ হানাল কর্রিয়াছছন তাহ কেন হারাম কর্রিয়াছেন ？আब्वाহ কক্তণাময় ও দয়াশীল।’

আল্লাহ ত＇জালা जারও বলিয়াছছন ：
تَدْ فَرْضَ اللُهُ لَكْمْ تَحِلَةُ اَيْمَانِكْمٌ

উপর্রাত আয়াতে আল্নাহ ত＇অানা কসম্রে কাফফারার কথ্া বলিয়াছছন। ইহ ঘারা এই কথা বু及া যায় বে，কসম না দিয়া যদি কেহ নিজের ঊপর কোন জিনিস হারাম করিয়া নেয়， তাহ হইলেও তাহাকে কাফ্যারা দিতে হইৰে। जার এই কথাও বুমা যায় বে，কসম ব্যতীত অभীকার করাও কসম্মর মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাইই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর（র）．．．．．．মুজাহিদ（র）হইতে বর্ণনা কর্রেন ব্，মুজাহিদ（র）বলেন ঃ ঊসমান ইবৃন মাयউন ও আবদদন্নাহ ইব্ন আমর（রা）－সহ কব্যেকজন সাহাবী বববরাগ্য গ্রহণ，ব্যেনশশক্তি বিলোপ সাধন এৃং চট পরিষানের ইচ্ম করিলে আল্মাহ ত＇অালা আলোচ আয়াত দুইটি নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন ঃ উসমান ইব্ন মাযউন, আলী ইব্ন় আবূ তালিব, ইব্ন মাসঊদ, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ ও ইব্ন হ্যায়ফার গোলাম সালিম (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ বৈরাগ্য অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়া ঘরের মধ্যে নির্জনে বসিয়া যান, স্ত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, চট পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য ও পরিধেয় তাঁহারা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নেন। এমন কি বনী ইসরাঈলদের পাদ্রীদের মত তাঁহারা খাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরন্তু তাঁহারা এই সিদ্ধান্তও নেন বে, রাতভর নামায পড়িবেন এবং দিনে রোযা রাখিবেন। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ


অর্থাৎ ‘হে বিশ্ধাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেইসব তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমা লংঘন করিও না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

মোট কথা ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় বে, তোমরা মুসলমানদের আদর্শ অগাহ করিয়া ন্ত্রী ও উত্তম খাদ্য-পরিধেয় নিজেদের জন্য হারাম করিও না এবং দিনভর রোयা ও রাতভর নামায পড়ার মত অতিরঞ্জিত অভিলাষ গ্রহণ করিও না। তেমনি যৌনশক্তি বিনষ্ট করার মত অবাঞ্তিত আকাজ্ষাও পোষণ করিও না।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলেন : তোমাদের দেহেরও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, অধিকার রহিয়াছে তোমাদের চোখের। তাই তোমরা রোযাও রাখিবে, মাঝে মাঝে বিরতিও দিবে। নামাযও পড়িবে, ন্দ্রিও যাইবে। যে আমার আদর্শ বা সুন্নাত পরিহার করিবে, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর তাঁহারা সকলে বলিলেন, আমরা আপনার কথা মানিয়া নিলাম এবং আপনার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা অনুসরণ করার অঙীকার করিলাম।

একাধিক তাবিঈ হইতে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সমর্থনে সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি দ্রষ্টব্য । উহা ইতিপৃর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্মাহর।

আসবাত (র)......সুদ্দী হইতে আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন : একদা রাসূলুল্নাহ (সা) বসিয়া বসিয়া সাহাবীদের সক্গে আল্মাহর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করার এক পর্যায়ে তিনি উঠিয়া যান। তখন দশজন সাহাবী, যাহাদের মধ্যে আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উসমান ইব্ন মাযউনও ছিলেন, তাঁহারা বলেন, খ্রিস্টানরা যদি নিজেদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা এই কাজ করার তাহাদের চাইতে অধিকতর দাবিদার । ফলে তাহাদের দশজনের কেহ নিজের জন্য গোশত ও চর্বি হারাম করিয়া নেন, কেহ রাতের ঘুম হারাম করেন, কেহবা নিজের জন্য ত্ত্রী সহবাস হারাম করিয়া নেন। যাহারা নিজেদের জন্য ত্ত্রী হারাম করিয়াছিলেন, উসমান ইবৃন মাযউন
(রা) তাহাদের একজন। তাই তিনি ন্ত্রীর নিকটে গমন করিতেন না এবং তাহার শ্ত্রীও তাহার নিকট आসিতেন না।

এই অবস্গায় উসমান ইব্ন মাযউনেন ত্তী একদা আc়েশা (রা)-এর সল্পে সাক্ষাত করেন। এই মহিনার নাম ছিন খাওনা। আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূন্নাহ (সা)-এর অन্যান্য শ্তীীণণ ছিলেন। তখন আয়েশা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে খাওনা! কি হইইয়াছে তোমার ? তোমার চুন আলুথালু কেন ? তোমার চোরা ফ্যাকালে ইইয়া গিয়াছে কেন ? উত্তরে খাওলা বলেন, চूলে তেন অার চিক্নুন্ী দিয়া কি করিব ? শরীর্রে সুপ্ধি মাখারই বা কি সার্থকত ? কেননা আমার স্বামী আমার নিকট আগমন করেন না। এমনকি তিনি আমার কাপড়ও উঠান না । তাহার এই কথায় হযরত আয়েশাসহ সকলে হাসিয়া উঠেন। এমন সময় রাসৃনুল্নাহ (সা) প্রবেশ করেন এবং তঁহাদ্দের সকনকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা হাসিত্তেছ কেন ? আয়য়শা (রা) বলিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! খাওনা বলিতেছে, তাহার স্বামী তাঁার কাপড়ও উঠান না।

অতঃপ্র হৃযূর (সা) তাঁার স্বামীকে ডাকাইয়া জিঞ্ঞাসা করেন, হে উসমান! তোমার কি হইয়াহে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি পার্থিব ভোপ-বিলাস বর্জন করিয়া একমাত্র আল্ধাহর ইবাদ্তের জন্য নিজেকে ওয়াকফ কর্যিয়া দিয়াছি। উপরন্ু তিনি বলেন, आমি ব্যৌশকক্তিকে
 এখনই বাড়ি যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত মিলিত হও। উসমান বলিলেন, হে আল্লাহর রাসৃন্য! আমি রোযাদার। রাসূনুল্লাহ (সা) বলিলেন : রোयা ভংংিয়া ফেন। অতএব তিনি রোया ভাংপিয়া ফেলিলেন এবং বাড়ি आসিয়া i্র্রীর সरিত মিলিত হইলেন।

অতঃপর একদিন খাওনা আढ্যেশা (রা)-এর নিকট দূলে চিরুনী করিয়া সুগক্ধি মাথিয়া आসিলে আয়েশা (রা) হাসিয়া ঢাহাকে জ্জ্ঞ্াসা করেন, হে খাওনা! এখন কোন অবস্থায় আছ ? খাওনা বলিলেন, আমার স্বামী কাল আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। রাসূনুল্মাহ (সা) ইহার প্রেক্ষিতেই বলিয়াছিলেন : লোকদের কি হইয়াছ্ ? কেন তাহারা নিজ্রেদের জন্য ত্তী, খাদ্য ও घুম হারাম করিয়া নিয়াছে ? অথচ আমি রাতে ঘুমাই এবং নামাযও পড়ি। তেমনি মাবে মাবে বিরতি দিয়া রোযা রাখি ও ত্তী গমন করি। তাই ব্যে আমার আদর্শ অখাহ করিবে, লে আমার দলেে বহির্ভূঁ। অতঃপ্র এই আয়াতটি নাযিল হয় :

অর্থাৎ ‘হে বিশ্গাসীণণ! জাল্মাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট বে সব বস্থু টৈৈ কর্রিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা অরৈধ করিও না এবং সীমা লংখন করিও না।’

মোট কথা রাসূলূল্মাহ (সা) উসমানকে বলিয়াছিলেন, এমন কাজ করিবে না। কেনनা ইश অতিরওন। অতঃপর তিনি তাহাক্কে তাহার এই শপথথর.জন্য কাফ্ফারা আদায় কর্রার আদেশ দিয়াছিলেন। উপরুুু তিনি এই আয়াতটিও পাঠ কর্রিয়াছিলেন :


অর্থাৎ ‘তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্ত যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন।' ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 করিয়া নিজেকে সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ না করা। পূর্বসুরী ও উত্তরস্সুরী বহু মনিষী এই অর্থ করিয়াছেন।

ইহার অর্থ এইর্রপও হইতে পারে যে, হালালকে হারাম না বানানো এবং হালালকে উহার পরিসরের মধ্যে রাখিয়া প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ‘খাও এবং পান কর কিন্তু খাওয়া ও পান করার বেলায় প্রয়াজনেনের অতিরিক্ত ব্যয় করিও না।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘যাহারা সত্যিকারের মু’মিন তাহারা ব্যয় করে, কিন্তু অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তাহারা উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করে।’

উল্লেখ্য যে, আল্পাহ তা'আলা ব্যয় করার বেলায় কৃপণতা ও বাহুল্য খরচের মাঝামাঝি পন্থা জায়েय রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ইফরাত ও তাফরীতের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করার আদেশ দান করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ‘তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আল্লাহ বৈধ করিয়াছেন, সেইসব তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমালঘन করিও না। নিশ্যইই আল্নাহ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।’

‘আল্লাহ তোমাদিগকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর।’
অর্থাৎ সকন সময় পবিত্র ও হালাল বস্ত ভক্ষণ কর।
 অনুসরণ কর এবং তাহার বিরোধিতা ও পাপ বর্জন কর।






৮-৯. "আল্লাহ তোমাদের ফালতু শপথের জন্য পাকড়াও করিবেন না। কিত্ুু তোমাদের তुব্রতত্ব সহকারে কৃত শপথের হিসাব নিবেন। ঢাই উহার জরিমানা হইল দশ মিসকীনকে তোমাদের পরিবারের স্বাভাবিক আহার্য প্রদান অথবা তাহাদিগকে পরিধেয় প্রদান; অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। বে ব্যক্তি উহা না পারিবে, সে তিনদিন বোযা রাখিবে। ইহাই তোমাদের কসমের কাফফারা যখন তোমরা উহা করিয়া বস। আর তোমরা শপথের হিফাষত কর। আল্লাহ এইভাবেই তাঁহার বিধান বুঝাইয়া দেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

তাফসীর ঃ নিরর্থক শপথ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিশদভাবে আলোচিত ইইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্ণাহর জন্য।

যাহা হউক, অনিচ্ছকৃতভাবে যদি কেহ বলে, আল্মাহর কসম বা খোদার কসম, তবে ইহা নিরর্থক কসমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা ইইল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

কেহ বলিয়াছেন : পাপের কাজে বা কৌতুকপৃর্ণ কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।
‘অসষ্বব কোন বিষয়ের উপর কসম করা হইলে উহাকে অনর্থক কসম বলে।' এই অভিমত হইল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আহমদের।

কেহ বলিয়াছেন ঃ রাগের মাথায় কোন কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।
কেহ বলিয়াছেন ঃ ভুলবশত কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।
কেহ বলিয়াছেন ঃ খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয়ের ব্যাপারে কোন কসম করাকে বলে অনর্থক কসম। যেমন আল্মাহ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ
لَا تُحـرَمِّوْا طَيْبِّاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সব তোমরা অবৈধ করিও না।

তবে সঠিক কথা হইল এই : বে কসম অনিচ্ছকৃততাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, উহাকে অনর্থক কসম বলা হয়। যथা আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কসম খাওয়া হয় তবে আল্লাহ উহার জন্য দায়ী করিবেন।’
 দরিদ্রকে খাদ্য দান করা যাহাদের অন্नসংস্থানের কোন পথ নাই।’
 তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও।'

ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও ইকরিমা (র) বলেন : اوسط অর্থ اعدل অর্থাৎ ইনসাকমত মধ্যম ধরনের খাদ্য দেওয়া।
 সেই ধরনের খাদ্য আহার করাও।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রুটি ও দুধ অথবা রুটি ও যয়তুন তেল হইল মধ্যম ধরনের খাদ্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কতক লোক নিজেদের সামর্থ্য অপেক্ষা নিম্নমানের খাদ্য খায় এবং কতক লোক সামর্থ্য অপেক্ষা উন্নত্মানের খাদ্য খায়। তাই এইদিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তাআলা বলিয়ছেন : মাঝামাঝি ধরনের খাদ্য দান কর যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও। অর্থাৎ রুणট ও যয়তুনের তেল জাতীয় খাদ্য।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন : ধনী-দরিদ্র সবাইকে এই ধরনের খাদ্য দিতে হইবে।

আবদুর রহমান ইব্ন খালফ আল-হিমসী (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন উমর (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ গোশত-রুংটি, চর্বি-রুটি, দুধ-রুটি, যায়তুন তেল-রুুটি ও সিরকা-রুুটি ইত্যাদি হইল মধ্যম ধরনের খাদ্য।

আनी ইবุন হারব আল-মূসিলী (র)......ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসন্গে বলেন : রুতট ও চর্বি, রুুটি ও দুধ, রুणটি ও যায়তুন তেল, রুুটি ও খেজুর এবং ইহা ইইতে উন্নত ধরনের, যथা রুতি ও গোশত যাহা তোমরা খাইয়া থাক, তাহাও মধ্যম ধরনের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ মুআবিয়া হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র), আবীদা, আসওয়াদ, ৩রাইহ আল-কাবী, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, হাসান, যাহহাক, আবূ রयীন এইর্গপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাকহূল হইতেও ইব্ন আবূ হাতিম এইর্প বর্ণনা করিয়াছেন।
 পরিমােে কথা বনা হইয়াছে। তবেে খাদ্যের পরিমাণের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাত্ম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আনী (রা) বলেন ঃ তাহাদের ঢৃপ্তি সহকারে পর্যাপ্ত পরিমণে খাওয়ানো।

হাসান ও মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ দশজন মিসকীনকে রুটটি-গোশত খাওয়ানোই যথেষ্ট। তবে হাসান আরও বলিয়াছেন, যদি রুটি-গোশত খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে রুটি-চর্বি ও দুধই যথেষ্ট। আর যদি ইহা খাওয়ানোর সামর্থ্যও না থাকে, তবে রুটটি ও যয়তুনের তেল পেট ভরিয়া থাওয়াইলেও চলিবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেককে আধা সা করিয়া আটা বা খেজুর বা এই জাতীয় অন্য কিছু আহার করাইতে হইবে। এই মত হইল উমর, আলী, আয়েশা (রা) এবং মুজাহিদ, শাবী, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ, মায়মূন ইব্ন মিহরান, আবূ মালিক, যাহহাক, হাকিম, মাকহূল, আবূ কিলাবা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখের।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আটা হইলে আধা সা এবং অন্য কিছু হইলে এক সা।

आবূ বক্র ইব্ন মারদूবিয়া (র)......ইবุন आাব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসৃনূধ্gাহ (সা) এক সা থেজুর দ্যারা কাফফারা আদায় করিয়াছিলেন এবং অন্যদেরকেও ইহাদারা কাফফারা দেওয়ার আদেশ কর্যিয়াছ্লেন। তবে यদি কাহারো উशা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে আধাসের আটা দিবে।

ইব্ন মাজাহ (র)......মিনহাল ইব্ন আমর ইইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উমার ইব়ন আবদদ্बাহর বর্ণিত হাদীলের সতততর ব্যাপার্রে সংশয় বিদ্যমান। রাবী হিসাবে তাহার দ্বর্যতার ব্যাপার্র সকনে একমত। কেনनা তিনি মদ্যপায়ী ছিলেে বলিয়া অভিভ্যোগ রহিয়াছে। দারে কুতनী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস বর্জনীয়।

ইবৃন আবূ হতিম (র)......ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (৫৬ তোনা) আটাসহ আনুসপ্পিক অন্যান্য সব দিতে হইবে।

ইব্ন উমর, যায়দ ইব্ন সাবিত, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, আত, ইকরিম, আবূ শা'সা, কসিিম, সালিম, আবূ সাनমা ইব্ন আবদूর রহমান, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, হাসান,


ইমাম শাফিি (র) বলেন ঃ কসম্মর কাফ্ষারা হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে নবী (সা)-এর প্ত কাফ্ফারা অনুসারে এক মুদ পরমাণ দেওয়া ওয়াজিব। তবে আনুসগিক তর্রকারি বা जন্যান্য দ্রব্য দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধ্রতা নাই।

ইহার প্রমাণ স্বর্রপ শাফিস্গ (র) বলেন ঃ জনৈন ব্যক্তি রোयার সময় দিনের বেলা স্ত্রী সহাাস করিলে তিনি তাহাকে যাট্জন মিসকীনকে একটি পনের লেরী গম্মের থলে হইতে সমপরিমাণে গম দেওয়ার নিদ্দেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ পত্যেককে এক যুদ্দ করিয়া দিতে হইবে বলিয়া তিনি অদেশ কর্য়াহিলেন।

ইহার সसর্থন্ন অन্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই : ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বনেন ঃ রাসূনूন্নাহ (সা) কসম্মে কাফ্ফ্যার এক ‘মুদ’ নির্ধারিত করিয়াছেন।

তবে এই সনদে নাयর ইব্ন যুয়ারা ইব্ন আবদুল जাকরাম आা-যুহনী आল-কৃমীর むみস্থিতির কারণণ হাদীসটি দুর্বল বলিয়া গণ্য। দিতীয়ত আবূ হাতিম রাयীও এক जপরিচিত
 কর্যিয়াছেন। অन্যদিকে কুতায়বা ইবৃন সাঋদ (র) তাহার নিকট হইতে বহ জরু্যী বিষয়ে রিওয়ায়াত ঋহণ করিয়াছেন। জাল্লাহ जাল জানেন। অধিকত্মু জাবদ্ম্নাহ ইব্ন উমর आা-উমরीఆ দুর্মन রাবी।
 দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ ত'আनাई ভাन জনেন।

ইমাম শাঝিদ্দ (র) বলেন : দশজনের প্রত্যেককে যদি অই ধরনন্রে কাপড় দেওয়া হয় যাহাকে পরিধ্বয় বলে অর্থাৎ জামা অথবা রুমাল অথবা পাগড়ী অথবা চাদর, তবে কাফ্যারা

আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু টুপি দ্বারা কাফফারা আদায় হইবে কি না, এই ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

কেছ উহা জায়েय বলিয়া দলীল হিসাবে এই হাদীসটি পেশ করিয়াছেন ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) í أ كسْتْتُهُمْ আয়াতাংশ প্রসক্xে বলেন ঃ यদি কোন প্রতিনিধি দল তোমাদের আমীরের নিকট আসে এবং তিন্নি যদি তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া টুপি উপহার দেন, তবে তো তোমরা বল, তাহাদিগকে পোশাক দেওয়া হইয়াছে।

ইহার সনদে মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়রের উপস্থিতির কারণে হাদীসটি দুর্বল হিসাবে গণ্য। আল্নাহই ভাল জানেন। তবে শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফিরাইনীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলার নামাযের জন্য যতটুকু পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন, প্রত্যেককে ততটুকু পরিমাণ কাপড় দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ ভালো জানেন।

आওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করিয়া আবা অথবা পাগড়ী প্রদান করিতে ইইবে। মুজাহিদ বলেন ঃ ইহার নিম্নতম পর্যায় হইল একটি কাপড় প্রদান করা এবং ইহার বেশির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারিত নাই।

লাইস (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ জাঙ্গিয়া ব্যতীত যে কোন পরিধেয় দেওয়া জায়েय।

হাসান, আবূ জাফর আল-বাকির, আতা, তাউস, ইবরাহীম নাখঈ, মুহম্মদ ইব্ন আবূ সুলায়মান ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ প্রয়োজনীয় পরিধেয়ের প্রত্যেকটির একটি একটি করিয়া দেওয়া বাঞ্ఞননীয়।

ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পূর্ণাञ একটি পরিধেয় দেওয়া বাঞ্ৰনীয়। যেমন বড় একটি চাদর বা আবা; তবে ওড়না, কামীস বা মহিলাদের ঘরোয়া পরিবেশে পরিধেয়ে ‘দিবা’ নামক সংক্ষিপ্ত বস্ত্র দেওয়া অবাঞ্ঞ্নীয়। কেননা ইহার কোনটাকেই পৃর্ণাহ বস্ত্র বলা इয় ना।

আনসারী (র)......হাসান ও ইব্ন সিরীন হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ও ইব্ন সিরীন বলেন ঃ প্রত্যেক পরিষেয় বম্রের এক-এক জোড়া করিয়া দেওয়া বিধেয়।

সাওরী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন : পাগড়ী পৃর্ণ মাথা ঢাকিয়া নেয় এবং আবাও পূর্ণ শরীর ঢাকিয়া নেয়।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ কসমের কাফ্ফারার জন্য প্রত্যেককে দুইটি করিয়া কাপড় দেওয়া বিষেয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).....আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্মাহ (সা) آوْ كسْوْتُتُمْ Mয়াতাংশের ব্যাথ্যা প্রসক্গে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করিয়া ‘আবা’ প্রদান কর। তবে হাদীসটি দুর্বন পর্যায়ের।
 অর্থ घহণ কর্রিয়াছেন। অर্থাৎ গোলাম কাফির হউক অথবা মু’মিন, বে কোন একটি আযাদ করিলেই হইবে।

ইমাম শাফিস্গ (রা)-সহ আরো অনেকে বলিয়াছেন : গোলাম আयाাদ করার জন্য মু'মিন গোলাম হওয়া বাঞ্হুনীয়। কেনनা অনিম্মাকৃত হত্যার কাফফ্যারার বেলায় মু'মিন গোলাম হওয়া ওয়াজিব। লক্ষণীয় বে, এখানে কাফফারার ক্কেত্র এক না হইলেও বিষয়ীন ভ্যেহু কাফ্ফারা, তাই এখানেও গোলাম মু'মিন হওয়া বাঞ্হুন্নীয়।

 একবার গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছিন । তাই তিনি রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট একটি কৃষ্ণাছ দাসী নিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর রাসূনুল্木াহ (সা) দাসীটিকে জিষ্ঞাসা করিলেন, (বলিতে পার) आন্লাহ কেথায় থাকেন ? দাসীটি বলিল, তিনি आসমানে থাকেন। ইशার পর জিজ্ঞ্gা করিলেন, আমি কে ? লে বলিন, আপনি আল্gাহর রুাসূল। অবশেচে রাসূন্নুল্লাহ (সা) বলিলেন : তুমি উহাকে জাযাদ করিতে পার, কেননা লে ঈমানদার। অতএব বুגা গেন, ইহ

 چীরে কাঠিন্যের বর্ণনা দিয়াছেন। অর্থাৎ বব্র্র দেওয়ার চাইতে খানা খাওয়ান কিহ্হটা সহজ এবং গোলাম আযাদ কন্রার চইতে বশ্র্র দেওয়া আরও সহজ। মোট কথা সহজ ইইতে কাঠিন্যের এশটা চ্মলকার ধারা এখানে বর্ণনা করা হইয়াহা। ব্যে ব্যক্তি এই ধরন্নর কাফ্ফ্যরা একটিও আদায় করিতে সক্ষ নহে, লে তিনদিন র্রেযা রাখিবে। তাই আাল্লাহ ত'অানা বনিয়াছেন ঃ


जর্থাৎ ‘যাহার সামর্থ্য নাই, লে তিন দিন রোযা রাখিবে।’
ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন যুবায়র ও হাসান বসরী হইতে বর্ণনা কর্রে বে, যাহার নিকট তিন দিরহাম थাকিবে, লে মিসকীনদিগকে খানা খাওয়াইবে অথবা রোযা রাথিবে।

কোন কোন পৃর্বসৃরী ফকীং ছইতে বর্ণনা করা হইয়াছ বে, যাহার নিকট দূনন্দিন ব্যয়जার বহন কর্যার পর কাফৃফ্যারা আদায় করার जর্থ না থাকিবে, তাহার জন্য রোया রাখা জায়েय।

ইব্ন জারীর (র) এই কথাও বनিয়াছেন বে, যাহার নিকট তাহার ও তাহার পরিবারপরিজনের ব্য় বহন ব্যততত অতিরিক্ত অর্থ না থাকে, লে রোযা রাখিতে পারিবে।

এই ব্যাপারে आলিমদ্রে মধ্যে মতভ্ডে রহিয়ান্হ বে, রোযা ধারাবাহিকতাবে রাv্য कি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ? অথবা বিরতি দিয়া রোযা রাখিতে পারিরে, कি পারিবে না ?

এই বিষয়ে দুইঢি মত রহিহ়াছে। এক, বিরতিহীনতাবে রোयা রাখা ওয়াজিব নয়। ইমাম
 রোयা রাখার কথা বলা হইয়াছে। তাই ইহ দ্ঘারা বু্যা যায় বে, বিরতিসহ বা বিরতিহীন

উভয়ভাবে রোযা রাখা বৈধ। যেমন রমযানের রোयা কাযা করা সম্পর্কে আল্মাহ ত‘আলা


তবে ইমাম'শাফিঈ (রাi) বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা ওয়াজিব বলিয়াও একস্থানে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হানাফী ও হাম্বলীদের কথাও ইহা। কেননা উবাই ইব্ন কাব প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তাঁহারা এই আয়াতাংশ এইভাবে পাঠ করিয়াছেন :
 রাখিবে!' আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ইব্ন আবূ ইসহাক, শা'বী ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 রহিয়াছে।

আ'মাশ (র) বলেন ঃ আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদের শিষ্যরাও এইরূপে পাঠ করিতেন। তবে এই হাদীসটি মুতাওয়াতির নয়। উহা যে খবরে ওয়াহিদ ও বিশেষ সাহাবীর গবেষণামাত্র, এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই। ফলে হাদীসটি মারফূ পর্যায়ের।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন কাফ্ফারার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি স্বাধীনভাবে যে কোন একটি গ্রহণ করিত পারি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যুা, তোমরা এখন ইচ্ছামত গোলাম আযাদ করিতে পার কিংবা বস্ত্র দান করিতে পার অথবা মিসকীন খাওয়াইতে পার। তবে বে ইহার একটিরও সামর্থ্য না রাখিবে, সে একাধারে তিনদিন রোযা রাথিবে। এই হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল।
 তোমাদের শপথের কাফ্যারা।’ অর্থাৎ ইহ হ হইল শপথথর শরী আতসশ্যত কাফ্ফারা।
"

## ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল কাফ্ফারা ব্যতীত শপথ না ভাছা।

 বিশদভ্ভে বর্ণনা করেন।


(91) (19)


## 



## 

 O الْ
৯০. "হে ঈমানদারগণ! শরাব, জুয়া, বলীদানের বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র, উহা শয়তানের কাজ। উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। হয়ত তোমরা কল্যাণ পাইবে।"
৯১. "শয়তান তোমাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও জিঘাংসার সৃষ্টি করিতে চায় শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে, আর তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিকর ও সালাত হইতে ফিরাইয়া রাখে। তবুও কি তোমরা বিরত হইবে না ?"
৯২. "এবং আল্লাহরর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা উহা হইতে ফিরিয়া যাও, তাহা ইইলে জানিয়া রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে প্ৗীঘাইয়া দেওয়া।"
৯৩. "যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও ভাল কাজ করিয়াছে, তাহারা যাহা খাইয়াছে তাহার পাপ ধরা হইবে না। यদি তাহারা সতর্ক হয়, ঈমান আনে ও নেককাজ করে; অতঃপর যদি মুত্তাকী হয় ও ইয়াকীন রাখখ; পুনরায় যদি সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলকে ভালবাসেন।"

তাফসীর : এখানে আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বাসীদিগকে মদ্যপান ও জুয়াবাজী করিতে বারণ করিয়াছ্নেন

আমীরুল মু’মিনীন হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ পাশা খেলাও এক ধরনের জুয়া।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আলী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ছন ।
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সুফিয়ান হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জুয়াই অবাঞ্ছিত, হউক তাহা শিতুদের বাজ্রীখখলা কিংবা মার্বেল খেলা।

রাশেদ ইব্ন সা‘দ ও সামুরা ইব্ন হাবীব হইতেও এইর্পপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শিশুদের বাজী ধরিয়া পাশা এবং ঘুঁটি খেলাও জুয়ার অন্তর্তুক্ত।

ইব্ন উমর (রা) ইইতে নাফে ও মূসা ইব্ন উকবা বর্ণনা করেন শে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, প্রত্যেক জুয়াই 'মায়সার’-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বলেন ঃ মায়সার-এর অর্থ ইইল় জুয়া। ইসলাম আসার পূর্বে জাহিলদের মধ্যে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে আল্মাহ এই নৈতিকতা বিধ্ৰংসী খেলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

মালিক (র) দাউদ ইব্ন হাসীন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের নিকট ఆনিয়াছেন বে, তিনি বলিয়াছেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে জুয়ার মাধ্যমে দুইটি বকরীর গোশ্ত একটি বকরীর গোশতের বিনিময়ে বিক্রি হইত।

আ‘রাজ হইতে যুহরী বলেন ঃ জুয়া হইল পাশা খেলার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অধিকারে आना।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ বলেন ঃ যে খেলা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ এবং নামায হইতে বিরত রাথে, তাহাই জুয়া।

এই সকল রিওয়ায়াত ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : তোমরা প্রচলিত ‘কাআব’ খেলা হইতে নিবৃত্ত থাকত। উহাতে ঘুঁটির চালের মাধ্যমে ভাগ্যফল নির্ধারণ করা হয়। কেননা ইহা জুয়া।

হাদীসটি দুর্বল। তবে এই হাদীসটিতে জুয়া খেলার প্রতি ইগ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সে সম্পর্কে বুরায়দা ইব্ন হাসীব আল-আসলামীর সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত হহই়য়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : "যে ‘কাআব’ খেলিবে, সে শূকরের রক্ত দ্বারা নিজের হ্ত রঞ্জিত করিবে।"

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ইব্ন মাজাহ, আবূ দাউদ, আহমদ ও মালিক বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলूল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ': যে কাআব খেলিবে, সে আল্মাহ ও রাসূলের সঙ্গে নাফ্রমানী করিবে।

আবূ মূসা (রা) হইতে মওকূফ সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তাআআলাই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কাব এই বিষয়ে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর বরাতে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কা‘আব খেলার পর নামায পড়ার নোকের উপমা হইল সেই ব্যক্তি, শে অপবিত্র দুর্গদ্ধময় শূকরের রক্তদ্বারা উযূ করিয়া নামাযে দাঁড়াইল।

আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন : পাশা খেলা তাস খেলা অপেক্ষা জঘন্য।
आলী (রা) বলেন ঃ পাশা খেলা জুয়ায় অন্তর্ভুক্ত। ইহার ভিত্তিতে ইমাম মালিক, ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম আহমদ প্রমুখ পাশা খেলা হারাম বলিয়াছেন। তবে ইমাম শাফিঈ এই খেলাকে ও্রু মাকর্রহ বলিয়াছেন।

হাসান, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আতা, মুজাহিদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ ‘আনসাব’ সম্পর্কে বলেন ঃ উহা এমন একখানা পাথর যাহার উপর উৎসর্গকৃত জন্ডু যবেহ করা হয়।
‘আযলাম’ সম্পর্কেও তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ উহা এমন কতঞুলি শর যাহা নিক্ষেপ করিয়া ভাগ্য নির্ণয় করা হয়। এই সকল রিওয়ায়াত ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা কর্যিয়াছেন।
 শয়তানের কাজ।’

কাছীর——/৮১

আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ শয়তনের জঘন্য কাজ্জলির মধ্যে ইহাও একটি।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ ইহা পাপ কাজ।
यায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ ইহা শয়তানের নিন্দনীয় কাজের মধ্যে গণ্য।
 যমীর ' $\quad$ '-এর
 উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আল্নাহ তা'আলা বলেন :


অর্থাৎ 'শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শর্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে! তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না $?^{\prime}$ ইহ বলিয়া আল্মাহ তা'আলা হুমকী ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।
মদ হারাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ
ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তিনবার মদ হারাম করা হইয়াছে। প্রথম যখন রাসূলুল্মাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখन মদীনাবাসীরা মদ্যপান করিত এবং জুয়ালব্ধ মাল ভক্ষণ করিত। অতঃপর তাহারা এতদুভয়ের বৈধতার ব্যাপারে রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :


অর্থাৎ ‘তাহারা তোমার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিঞ্ঞাসা করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে বল যে, উহাতে উপকার আছে বটে, কিন্তু অপকারই বেশি।'

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা বলিতে থাকে যে, ইহাতে তো কম উপকার ও বেশি অপকারের কথা বলা হইয়াছে, নিমেধ তো করা হয় নাই। তাই ইহার পরও তাহারা মদ্যপান করিতে থাকে। তখন একদিন এক মুহাজির সাহাবী মাগরিবের নামাযে সূরা পড়িতে গিয়া উন্টাপান্টা করিয়া ফেলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্ত্ত অবস্থায় নামায পড়িবে না; যতক্ষণে তোমাদের নেশা না কাটিবে এবং ইহা না বুঝিবে যে, তোমরা কি বলিতেছ।’

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতেও সুস্পষ্টভাবে বারণ করার নির্দেশ না থাকার কারণে উহারা একটু থামিয়া আবার পুরাদমে মদপান করিতে তুুু করে এবং একদিন এক ব্যক্তি পৃর্ব্রের মত নেশাগ্পস্ত অবস্থায় নামাযে রত হইলে আল্নাহ তাআলা কঠোর ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেন :


অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্य। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, যাহাতে তোমরা কল্যাণপ্রাণ্ত হইতে পার।'

এই আয়াত নাযিল হইলে সাহাবারা সকলে বলেন, হে আমাদের প্রভু! এই মুহ্র্তে আমরা মদ ও জুয়াসহ সকল নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিলাম।

অতঃপর তাহারা রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্মাহ রাসূল! যাহারা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে আল্নাহ্র রাস্তায় জিহাদে ও স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অথচ তাহারা মদ ও জুয়ায় অভ্যস্ত ছিন, তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?

ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়াছেন ঃ



অর্থাৎ 'यাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই। যদি তাহারা সাবধান হয় ও বিশ্ধাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্নাহ সৎকর্মশীনদিগকে ভালবাসেন।'

হুযূর পাক (সা)-ও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ यদি তাহাদের জীবদ্দশায় ইহা নিষিদ্ধ করা হইত তবে তাহারাও ইহা বর্জন করিত়, यেমন তোমরা বর্জন করিয়াছ। একমাত্র আহমদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রথম যখন মদের নিন্দাসূচক আয়াত নাযিি হয়, তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছিলেন, হে আল্মাহ! এই ব্যাপারটি আমাদিগকে স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যাসহ বলিয়া দিন। অতঃপর সূরা বাকার্জার এই আয়াতটি নাযিল হয় :


অর্থাৎ ‘তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, উহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি।’

অতঃপর উমর (রা)-কে ডাকাইয়া ঢাঁহাকে উহা পাঠ করিয়া তুনাইলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি মদ সম্পর্কে আমাদিগকে আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন। অতঃপর সূরা নিসার. এই আয়াতটি নাযিল হয় :

অর্থাৎ ‘হে ঈমানদার সকল! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যাইবে না।’ তাই নামাযের আযানের পর সকলে নামাযের জন্য আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সকলকে জানাইয়া দেন ঃ তোমরা নেশাগ্গন্ত ইইয়া কেহ নামাযে আসিবে না।

অতঃপর উমর (রা)-কে ডাকিয়া রাসূলূল্মাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিয়া ওনান। তখন উমর (রা) আবারো বলেন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে এই সম্পর্কে সাফ সাফ করিয়া বলিয়া দিন।

অতঃপর সূরা মায়িদার এই আয়াতটি নাযিল হইলে রাসূলুল্নাহ (সা) ঢাঁহাকে ডাকাইয়া উহা পাঠ করিয়া ऊনান। রাসূলুল্নাহ (সা) যখन উহা পড়িয়া निবৃত্ত হইবে না) এই পর্যন্ত পৌছেন, তখন উমর (রা) বলিয়া ওঠঠন; আমরা নিবৃত্ত হইলাম, আমরা উহা বর্জন কর্রিলাম।

নাসাঈ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র)......উমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অन্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি পাওয়া যায় না। আবূ যুরাআ বলেন, ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু আলী ইব্ন মাদীনী ও তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়া মন্ত্য্য করিয়াছেন।

সহীদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বারে উঠিয়া ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ হে লোক সকল! মদ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং আংখুর, খেজুর, মধু, গম ও যব, এই পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হয়। মদ উহাকে বলে যাহা পান করিলে মানুষ্রের জ্ঞান লোপ পায়।

ইমাম বুখারী (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ শরাব হারাম সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন মদীনায় পাচ ধরনের মদ প্রচলিত ছিল কিন্তু তাহার মধ্যে আংতরের মদ ছিল না।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......ইব্ন উমর (রা) হইইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : মদ সম্পর্কে তিনটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব প্রথম
 মদ হারাম করা হঁইয়াছে। কিন্ুু কতক রাসূলুল্মাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! আমাদিগকে ইহা দ্বারা উপকৃত হইবার অনুমতি দিন। কেননা এই আয়াতে মদ্য পানের অবকাশ

 কিছুদিন পর সকলে আবার পুরাদমে মদ্যপান তুরু করেন এবং রাসূলুল্মাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! আমরা নামাযের সময় মদ্যপান না করিলেই তো চলে.। কিন্তু রাসূলুল্নাহ কোন

 রাসূলুল্মাহ (সা) ঘোষণা করেন, মদ হারাম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......কা’কা’ ইব্ন হাকীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ালা বলেন : মদ বিক্রয় সম্পর্কীয় এক প্রশ্নের জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ (সা)-এর বনী সাকীফ অথবা বनী দাওস গোত্রের এক বন্ধু মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলूল্মাহ (সা)-কে এক বোতল মদ উপটৌকন স্বর্রপ দেন। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে বলেন : ওহে! ঢুমি কি জান না যে, আল্নাহ, তা‘আলা মদ হারাম করিয়াছেন ? ইহা তনিয়া লোকটি তাহার গোলামকে বলিল, যাও, ইহা বিক্রি করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন : ওহে! তুমি উহাকে কি বলিলে ? লোকটি বলিল, আমি উহাকে মদ বিক্রি করিয়া দিতে বলিয়াছি। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন ঃ যিনি মদ্যপান করা হারাম করিয়াছেন, তিনি ইহার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর লোকটি তাহার গোলামকে মদের বোতলটি শহরের বাহিরে নিয়া ভাগিয়া ফেল্নার জন্য আদেশ করে।

মুসলিম (র)......যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি সূত্রে ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ইইতে সুলায়মান ও ইব্ন ওয়াহাবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই উভয় সূত্রই ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ালার সনদ সংশ্নিষ্ট। উর্ধ্ধত্ন সূত্রে কুতায়বা হইতে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।.

आবূ ইয়ালা......তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন : তিনি প্রত্যেক বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল করিয়া মদ উপহার স্বক্রপ প্রদান করিতেন। মদ হারাম হওয়ার পরে তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর জন্য এক বোতল মদ নিয়া আসিনে রাসূলুলুাহ (সা) উহা দেথিয়া বলেন, মদ বে হারাম করা হইয়াছে তাহা তুমি জান কি ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহা হইলে আমি উহা বিক্রি কর্রিয়া উহার অর্থ অন্য কাজে লাগাই ? রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ অভিশণ্ঠ ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ পাক ছগগল ও গরুর চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা চর্বি জ্বাল দিয়া ডালডা করিয়া বিক্রি করিত এবং আর তাহারা নিজেরাও উহা খাইত। আল্লাহ্র কসম! মদ কিংবা উহার বিক্রয়লক্ধ অর্থ সবই হারাম।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুর রহমান ইব্ন পুনম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন 刃ুনম বলেন : "তামীম দারী প্রতি বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল মদ উপহার স্বর্রপ দিতেন। সেমতে বে বৎসর মদ হারাম করা হয়, সেই বৎসরও তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর জন্য এক বোতল মদ নিয়া উপস্থিত হইলে তিনি উহা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলেন : এবারে যে মদ হারাম করা হইয়াছে সে খবর তোমার নিকট প্পীছিয়াছে কি ; ইহা ঔনিয়া তামীম দারী বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহা হইলে কি আমি উহা বিক্রি করিয়া উহার অর্থ অন্য কাজে লাগাইতে পারি না $?$ রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিলেন ঃ অভিশষ্ড ইয়াহ্দীদের উপর আল্লাহ পাক গরু এবং বকরীর চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহা ডালডা বানাইয়া বিক্রি করিত এবং উহার অর্থ নিজেদের কাজে ব্যয় করিত। শোন, মদ হারাম এবং মদের বিক্র্যলব্ধ অর্থও হারাম। এইভাবে তিনি তিনবার বলেন।

ইমাম আহ্মদ (র)......নাফে ইব্ন কায়সান ইইতে বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্ন কায়সান বলেন ঃ তাহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সময় মদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মদ নিয়া আসেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া

বলেন，হে আল্লাহর রাসৃল！आ⿰亻ি আপনার জন্য উন্নতমানের এক বোত্ মদ নিয়া আসিয়াছি। রাসূলূন্নাহ（সা）তাহাকে বলেন ঃ হে কায়সান！তোমার চলিয়া যাওয়ার পর্রে মদ হারাম করা হইয়াছ্। তিনি বনিলেন，হে আল্মাহ্র র্রাসূন！তাহ হইলে আমি ইহা বিক্রি করিয়া ফেলি ？
 কর্রিয়াছেন। কায়সান ইহা ఆনিয়া মদের পার্রুলি বাহিরে নিয়া পদাঘাত করিয়া ভংগিয়া ফেলেন এধং মদঋলি মাট্তিতে গড়াইয়া যায়।

ইমাম আহ্মদ（র）．．．．．．जানাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন ভে，जানাস（রা）বলেন ঃ একদা आমি，जাব̨ উবায়া ইব্ন জাররাহ，উবাই ইবৃন কাব ও সুহহয় ইবনে বায়यা সহ বেंশ ক＜্যেকজন সাহাবী आাবূ তাनহার घরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেছাম। এমন সময়ে জনৈক সাহাবী आািিয়া আমাদিগকে বলেন，মদ বে হারাম করা হইয়াছছ，তাহ তোমরা কি জান ？ তখन আমাদদর কেহ কেহ তাহাক বনিলেন，তোমর কথার সত্তত বিচার কর্রিয়া দেথিতে হইবে। বাকী সকলে বলিলেন，ঠিক আছে，आমরা आার মদ্যপান কর্রিন না। আল্লাহ্র কসম！ আমরা মদ স্পে্শ করিব না। উল্লেখ্য বে，আমরা বে মদপান করিতেছ্ছিনাম，তাহা ছিন লেজুর ও यবের।

এই হাদীসটি আনাস（রা）হইতে অন্য সূడ্র সহীহহ্ময়েও বর্ণিত হইয়াছহ।
সাবিত ও হাম্মদ ইব্ন যায়দ অনা রিওয়ায়াতে আনাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে， आनाস（রা）বলেন ঃ ব্যে দিন মদ হারাম কর্া হয় সেদিন জামরা বেশ কক্য়কজনে মিলিয়া জাবৃ তানহার घরে বসিয়া মদপান করিত্তেিনাম। মদษলি ছিন ঢে丬ুর ও যব দ্মারা তৈরি খুবই উন্নত ধরনের। এমন সময় বাহিরে কোন আহানককরী লোকদিগকে সন্ধোধন কর্য়া উচ্ষরে কি ভেন বলিতেছিলেন। জানাস（রা）বলেন，आমি আজানের উচ আওয়াজ ऊনিয়া বাহির হইলাম।
 কর্রিলাম বে，মদীনার অলিগলি দিয়া প্রস্ণণ ধারার মত মদ প্রবাহিত হইত্ছে। তখন আবূ जানহা আমাকে বলেন，पूমি বাহির হও，आমি জামার মদের পাশ্র্খলি ভাংগিয়া ফেনিব। এই বলিয়া তিনিও তাহার মদের মটকিক্লি ভাংগিয়া দूর্ণ বিচূর্ণ করেন। তখন কেহ কেহ এই কথা বলিতেছিলেন বে，जমুক जমুক ঢো মদ হারাম হఆয়ার পৃর্বে পেটে মদ নিয়া নিহত হইয়াছছ
 आয়াতটি নাযিল করেন ：

 তাহাদ্রে কোন পাপ নাই।

ইবৃন জান্রীর（র）．．．．．．．আানাস ইব্ন মালিক（রা）হইভে বর্ণনা কর্রেন বে，আনাস ইবৃন মালিক（রা）বলেন ঃ जামি，जবূ তাनহা，आবূ উবায়দা ইবৃন জাররাহ，आবূ দুজানা，মুতাय ইব্ন জাবান ও সুহায়ল ইব্ন বয়য়া প্রুম্থ মিলিয়া মদ্যপান করিতেছিছিাম। যব ও থেজূরের মদের ক্রিয়ায় আমাদের মাথা টলিতেছিন। এমন সময় খনিতে পাই，কে যেন ঘোষণা করিত্তেহেলেন，সাবধান！মদ হারাম কর্া হইয়াছে। ঢখন আমাদের নিকট আগমন ও

প্রস্থানকারী প্রত্যেকেই মদের বোতনఆলি ভাংগিত্ থাকে। অতঃপর•কেহ উযূ করিল, কেহ গোসল কর্রিন, কেছ উম্মে সনীমের নিকট ইইতে আতর নিয়া মাখিতেছিন। ইহার পর আমরা মসজিদের দিকে যার্রা করিলাম। তথন রাসূমুল্মাহ (সা) মসজিদে বসিয়া পড়িত্তছিলেন :


ইश ऊनिয়া জনৈক বকক্তি বলেন, হে আন্মাহর রাসূল! যাহারা ইহার পৃর্বে মদ্যপ অবস্शায় মারা গিয়াছূ, তহাদের অবস্থা কি হইবে ? जতঃপর আল্লাহ ज'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন :

অতঃপর লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ইহা আনাসের নিকট豸ुनिয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যা। কেহবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট ইহা অনিয়াছেন ? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে যিনি বলিয়াছেন তিনি মিথ্যা কথ্যা বলেন না এবং আমিও মিথ্যা বলি নাই। উপরন্তু মিথ্যা কাহাকে বলে তাহাই আমি জানি না।

ইমাম আহমদ (র)......কায়স ইব্ন সা‘দ ইব্ন উবাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্ন সা‘দ ইব্ন উবাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার প্রভু মদ, পাশা, তাড়ী, চায়না শরাব, মোট কথা যাহা পান করিলে নেশা হয়, উহা সমুদয় হারাম করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা আলা আমার উম্মতের প্রতি মদ, জুয়া, যবের শরাব, পাশা, তাড়ী ইত্যাদি হারাম করিয়াছেন। তবে তিনি আমার প্রতি বিতরের নামায ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। ইয়াयীদ বলেন, এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আমার প্রতি এমন কোন কথা আরোপ করিবে যাহা আমি বলি নাই, সে তাহার বাসস্থান জাহান্নামে বানাইয়া নিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে আরও বলিতে ওনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ তা‘আলা মদ, জুয়া, পাশা ও চীনা নেশাসহ সকল ধরনের নেশা হারাম করিয়াছেন। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসুলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মদের সহিত জড়িত দশ ব্যক্তির উপর আল্মাহর অভিশাপ। যথা ঃ মূল মদ, মদ্যপায়ী, মদ পর্নিবেশক, বিক্রেতা, ক্রেতা, মদ উৎপাদনকারী কর্মচারী, মদ উৎপাদক, পরিবাহক, মদ আমদানীকারক ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী- এই সকল ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ।

ওয়াকীর সূত্রে ইব্ন মাজাহ ও আাবূ দাউদও এই হাদীসঢি বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আাহম (র)......ইবุন উমর (রা) হইতে বর্ণা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : একদা রাসূনুল্মাহ (সা) উটের খামারের দিকে যাইতেছিলেন। জামি তাহার সোজসমুজি ডান পার্শ্ব হইয়া হঁট্টিতে থাকি। এমন সময় আবূ বকর (রা) তাহার সম্মুখ দিক হইতে আাসিতে থাকিলে आমি ঢাঁহার জন্য একফু সর্য়য়া দাঁড়ই। তিনি অাসিয়া রাসূলুন্নাহ (সা)-এর ডান পার্শ্ব হইয়া ইাঁিত্তে थাকিনে আমি ঢাঁহার বাম পার্প হইয়া হাঁ্টিতে থাকি। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া আমাদ্রে সঙ্গী হইলে আমি পিছনে পিছনে এবং টমর (রা) ঢাঁহার বাম পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাসূনুল্নাহ (সা) খামারে গিয়া পৌছান। সেখানে তিনি খামার ঘরের এককোণে শরাব অর্তি চামড়ার একটা মশক দেথিতে পান। ফলে তিনি আমাকে ডাকিয়া হাতে একটি চাকু দিয়া বলেন, তুম্মি চাকু দিয়া ঐ মশকটা ফাড়িয়া ফেল। তাহার আদেশমত আমি जাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ মদ, মদ্পপ, মদ পরিবেশক, মদ বিক্রিন্ন কর্মচারী ও মালিক, মদের বাহক, আামদানীকারক, মদ তৈত্রির প্রকৌশনী, কার্রিগর ও উহার বিক্রয়্যল্ধ অর্থ ভক্ষণকারী সকনেে অভিশষ্ঠ।

ইমাম जহহম (র)......যামুরা ইব্ন হাীীব হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, যামুরা ইবৃন হাবীব বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবৃন উমর (রা) বনিয়াছেন, একদা রাসূনুন্ধাহ (সা) আমাকে একটা চাকু निয়া जসার জন্য আদেশ করিলে জমি অকটা চাকু निয়া জাসি। তিনি চাকুটা আমার হাত হইতে নিয়া মদভর্তি একটা মশক ফাড়িয়া কেলেন। অতঃপর চাকুটা আমার হাতে দিয়া বলেন, মদের সকল মশক চাকু দ্বারা ফাড়িয়া ফেল। আামি তাহাই কর্রিলাম।

जতঃপর তিনি সাহাবীদিগকে নিয়া মদীনার বাজারে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিন সদ্য সিরিয়া হইতে আমদানীকৃত বহ মশকর্ত্তি মদ। ইহা দেখিয়া তিনি আমার হাত হইতে চাকুটি निয়া সেখানে যত মশক ছিন, সব্খলি ফাড়িয়া কেলেন। অতঃপর তিনি চাকুটা আমার হাতে দেন এবং সাহাবীগণকে আমার সব্যেগিত করার নির্দেশ দিয়া বলেন, ঃ এই বাজার্রের প্রত্যেকটি মদের মশক ফাড়িয়া দিবে, একটি মশকও যেন বাকী না থাকে। আমি তাহাই করিলাম।

আাবদুগাহ ইবุন ওয়াহব (র)......সাবিত হইতে বর্ণনা করেন ভ্, সাবিত বলেন, তাঁহাকে ইয়াयীদ জাল-খাওলানী বলিয়াছেন, আামার চাচা মদের ব্যবসা করিতেন। তিনি ছিলেন খুবই
 जামি মদীনায় গেনে ইবৃন জাব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাকে মদ ও উহার বিক্রিয়নক্র অর্থ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, মদও হারাম এবং উহার অর্থও হারাম। অতঃপর ইব্ন জাব্বাস (রা) বলেন ঃ হে উম্মতে মুহাশ্যদী! তোমাদ্রে পরে যদি কোন গ্ৃ অবতীর্ণ হওয়ার অবকাশ খাকিত এবং যদি অবকাশ থাকিত তোমাদের নবীর পরে কোন নবীর জাপমনের, তাহ ইইলে লেই অন্থে তোমাদের অপকর্মসমূহ বিবৃত ইইত বেমন তোমাদের
 কিয়ামত পর্যন্ত চপা থাকিয়া গেল। অথচ তেমাদের অপকর্মঋলি উহাদের চেয়েও জघন্য বनिয়া মনে হয়।

সাবিত বলেন, ইহার পর আবদুল্মাহ ইব্ন উমরের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকেও মদের বিক্রয়লন্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, তোমাকে আমি মদ সম্পর্কে বলিতেছি। একদা আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সজ্গে মসজিদে বসিয়া ছিলাম। হযূর (সা) হেলান দিয়া বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তোমদের যাহার নিকট মদ আছে তাহা এইখানে নিয়া আস। ফলে তাহারা গিয়া কেহ নিয়া আসিল মদের মশক, কেহ নিয়া আসিল মদের বোতল ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) উহাদের সকলকে বলেন ঃ যাহার যাহার বাড়িতে মদ আছে তোমরা তাহা নিয়া আসিয়া ‘বাকিআ’ নামক স্থানে জমা করিয়া আমাকে সংবাদ দিও। তাহারা সেখানে সকল মদ জমা করিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-কে সংবাদ দিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়ান। আমিও তাঁহার সন্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সক্গে ডাঁহার ডান পার্শ্ব দিয়া হাঁটিতে থাকি। তিনি আমার উপর ভর করিয়া হাঁটিতে থকেন। ইতিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আসিয়া আমার স্থান দখল করিলে আমি তাঁহার বাম পার্শ্ব দিয়া হাটিতে থাকি। অতঃপর উমর (রা)-ও আসিয়া আমাদের সঙী হন এবং তিনি হুযূর (সা)-এর বাম পার্শ্বে হাঁটিতে थাকিলে আমি ঢাঁহাদের পিছনে পিছনে হাঁটিতে থাকি। অতঃপর হ্যূর (সা) সেখানে গিয়া পৌছিয়া উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ তোমরা জান ইহা কি ? সকলে বলিল, হ্যা জানি হে আল্লাহৃর রাসূল! ইহা মদ। হূূূর (সা) বলিলেন ঃ ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআললা মদ, মদ প্রস্তুতকারক, মদ ব্যবসায়ী, মদ পানকারী, মদ পরিবেশক, মদ বহনকারী, মদ আমদানীকারক, মদ বিক্রয়কারী, মদ ক্রেতা ও মদের অর্থ ভক্ষণকারীর উপর অভিসম্পাত দিয়াছেন। অতঃপর তিনি একটা চাকু চাহিয়া পাঠান। চাকু আনা হইলে তিনি বলেন, চাকুটি ধারালো কর। অবশেচে তিনি উহা হাতে নিয়া প্রত্যেকটি মশক ফাড়িয়া দেন। তখন কোন কোন লোক বनিতে থাকে, ইহাতে উপকারও তো ছিন। জবাবে রাসূনুল্নাহ (সা) বনেন ঃ আমি আল্লাহৃর ভয়ে এই কাজটা খুব তড়িঘড়ি করিয়া শেষ করিলাম। কেননা মদের উপর আল্লাহ্র আক্রেশ। তখন উমর (রা) বলিলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! চাকুটি আমাকে দিন। আমিই মশকগুলি ফাড়িয়া ফেলি। রাসূলুল্মাহ বলিলেন ঃ না (আমার নিজের হাতে আমি এই কাজ সমাপন করিব)।

ইব্ন ওয়াহবসহ অনেকে এই ঘট্নাটি আরো বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বায়হাকী (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী (র)......সাদ হইতে বর্ণনা করেন শে, সা'দ (রা) বলেন ঃ মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, জনৈক আনসার আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। অবশ্য এই ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ঘটিয়াছিল। সেখানে আমরা খানাপিনার পরে খুব করিয়া মদ্যপান করি। ফলে আমাদের মধ্যে উন্মাদনা দেখা দেওয়ায় আমরা অপরের উপর নিজেকে প্রাধান্য দিতে থাকি। অর্থাৎ আনসাররা বলিতে থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ আর কুরায়শরা বলিতে থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ। এই বাক-বিতল্গর এক পর্যায়ে জনৈক আনসার একটি পাত্র তুলিয়া আমার নাকের উপর নিক্ষেপ করে। ফলে আমার নাকের হাড়

কাছীর—৩/৮২



বায়হাকী (র)......ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন জাব্বাস (রা) বলেন : দুই দল জনসারের মধ্যে হাতাহাতির কারণণ মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হইয়াছে। তাহারা উভয় দন একত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ মদ্যপান করিয়া হঁশ হারাইয়া ফেলে এবং বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। ফলে অক পর্यাד়্ে তাহাদের মধ্যে হাতাহাতি ঔরু হয়। তাই তাহাদের কেহ পায়ে আঘাতপ্রাণ্ত হয়, কাহারো চোরা যখম হয়, কেহ মাথায় আঘাত পায় এবং কাহারো দাড়ি কফ্রেক গোছ উঠিয়া যায়। जাহার প্রকৃত্থিস্থ হওয়ার পরে বলিতে থাকে, जমুক আমার বক্কু বটে, কিস্ুু তাহার মনে আমার প্রতি কোন ভালবাসাই নাই। কেহ বनিতে থাকে, আল্লাহ্র কসম! আমার প্রতি যদি কাহারো অন্তরে এতটুকু ভানবাসা থাকিত তবে কি আমার এই অবস্থা ইইত ? উল্নেখ্য, এই উভয় দলের পর্প্পরের মধ্যে বিপুল হদ্যতা ছিল। কিষ্মু এই घটনার পরে তাহারা একে অপরকে সন্দেহ করিতে থাকে। এমনকি जাহাদের মধ্যে এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়া

 থাকে, আসল্লই ইহ ঘৃণ্যব্হু। কিন্ুু ইহার পৃর্বে এই ঘৃণ্যবসু পেটট নিয়া যাহারা উহ্দের যুক্ধে শহীদ হইহয়া গিয়াছে, তাহাদদর পরিণতি কি হইবে ? অতঃপর আল্লাহ ত'জানা নাযিল করেন :

जর্থাৎ, 'याহারা বিপ্ধাস করে ও সৎকার্य করে, তাহারা পূর্ব্র যাহা ভক্巾ণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদ্রে কোন পাপ নাই।’

ইমাম নাসাঈ (র)......হা্জাজ ইব্ন মিনহান হইতে স্বীয় সংকননের তাফস্সীর অধ্যাশ্যে ইহা বন্ণনা করিয়াছ্নন।

ইব্ন জারীীর (র)......जাবূ বুরুয়দার পিতা হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ বুরায়দার পিতা বলেন ঃ একদা আমরা একটা টিলার উপর বসিয়া মদপান করিতেছিনাম। আমরা সংখ্যায় ছ্নিাম তিন কি চারজন। আযরা মদের মশক সামনে নিয়া অক-এক করিয়া খুব পান কর্রিলাম। অতঃপর উঠিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-এর দরনার্র গেনাম। ঢাহাকে আমি সাनাম দিলাম। আর তখनই মদ নিষিদ্ধ হওয়ার জায়াত নাयিল হইতেছিন। অর্থাৎ নেই সময়
 আমার সभীদ্দর কাছে গিয়া তাহাদিগকে ইহা পড়িয়া ঔনাই। তখন তাহাদর কাহারো হাতে ছিন পানপাত্র, কেহ পান করিতেছিন ও পানপাত্রে কিছুটা রহহিয়া গিয়াছে এবং কাহার্রে চোঁটে তাজা মদ লাগিয়া রহিয়াছে। আমার মুথে এই আয়াত שনিয়া বেই অবস্থায় বে ছিল, সেই অবস্থায় মদ ত্যাগ করিল এবং সক্লে বলিল, হে আমাদের প্রভু! আমরা মদ বর্জন করিলাম।

ইমাম রুথারী (র)......জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন ঃ উহ্দের যুক্ধের দিন সকালে সাহাবীরা মদ্যপান কর্রেন এবং সেই যুক্দে ঢাহাদের অনেকে শহীদ হইয়া यान। ইহা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘট্না। বুখাগীর তাফস্সীর অধ্যাল্যে ইহ বর্ণিত হইয়াছহ।

হাফিয আবূ বকর আল-বাযयার (র) স্বীয় মুসনাদে......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) বলেন ঃ উন্হদের যুদ্ধের পৃর্বে অনেক সাহাবী মদ্যপান করিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে শাহাদত বরণ করিয়াছিন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইয়াহূদীরা বলিতে থাকে বে, মদ यদি হারাম হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহারা পেটে মদ নিয়া (উহ্হদের যুদ্ধে) নিহত হইয়াছিল, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? তাই আল্মাহ তা'আলা তাহাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নাযিল করেন :

## 

অর্থাৎ ‘যাহারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।’

রাবী বলেন, ইহার সনদসমূহ বিఠ্ধদ্দ, তবে মূল হাদীসের কিছू অংশ দুর্বল বলিয়া মনে করা रয়।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন অনেকে বলিতে থাকে, সেই সকল মদ্যপের অবস্থা কি ইইবে যাহারা মদ হারাম হওয়ার পৃর্বে মারা গিয়াছে ? অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ঃ

৩বা হইতে পর্যায়ক্রমে শুন্দুর, বিন্দার ও তিরমিযীও এইর্প বর্ণনা করিয়াছেন।
आবূ ইয়ালা আল-মূসিনী (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) বলেন : মুসলমানদের জনৈক ব্যক্তি মদ বিক্রির জনা খায়বার ইইতে মদ নিয়া মদীনায় আসিতেছিন। সে মদীনায় আসিয়া পৌছিলে জনৈক মুসলমান তাঁহাকে বলিল, ওহে! মদ তো হারাম করা হইয়াছে। এই কথা ঔনিয়া সে ব্যক্তি একটা টিলার উপর নিয়া কাপড় দিয়া উহা ঢাকিয়া রাথে। ইহার পর সে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, হে আল্ধাহ্র রাসূল! সত্যই কি মদ হারাম করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, श্যা। লোকটি বলিল, তাহা হইলে আমি উহা বদলাইয়া অন্য মাল নিয়া আসি? রাসৃনুল্মাহ (সা) বলিলেন : না, তাহাও হয় না। লোকটি বলিল, আমার এই ব্যবসার মধ্যে এমন একটি ইয়াতীমের পুঁজি রহিয়াছে মে আমার তত্ত্বাবধানে পালিত হইতেছে। এই কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বাহরাইন হইতে যখন আমাদের মালের বহর আসিঁবে, তখন ঢুমি আমার নিকট আসিও। তাহা ইইতে আমি তোমাকে তোমার ইয়াতীমের পুঁজির পরিমাণ মাল দিয়া দিব। অতঃপর আবার মদীনাবাসীকে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি মদের মশকণ্গলি কাজে লাগাইতে পারিব ? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমরা মশকঞ্ণিির মুখ খুলিয়া মদ ফেলিয়া দাও। তখন (মদীনায়) এত পরিমাণ মদ ঢালা হইয়াছিল যে, নীমু স্থানে মদ জমিয়া গিয়াছিল। এই হাদীসটি দুর্বन।

ইমাম আহমদ (র)...... জানাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন गালিক (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) রাসূনুল্লাহ (সা)-কে তাঁহার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম . †ৃর মীরাসী সৃত্রে প্রাণ্ত মদ় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন : সব মদ প্রবাহিত কর। ./বূ তাनহা বলিলেন, উহা ফেলিয়া না দিয়া সিরকা বানাইলে কেমন হয় ? তিনি বলিলেন, না (তাহাও চলিবে না)। সাওরীর সূত্রে ইহা তিরমিযী, আবূ দাউদ ও মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) :


-আয়াত সশ্পর্কে বলেন ঃ এই কथা তাওরাত্ও বর্ণিত রহহিয়াছে। কেননা আল্মাহ ত'আলা সত नাযিল করিয়াছেন, মিথ্যা অপসারিত কর্রিয়াছেন এবং বরবত, সেতারা, সারিন্দা, ঢোল ও নমৃরা প্রত্তি বাদ্যयত্ত্র বাতিল করিয়াছেন। আল্काহ়র কসম! মদ হারাম কর্যার পর বে ব্যক্তি উহা পান করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তহাকে পিপাসার্ত রাপিবেন। जার বে মদ্যপায়ী মদ হারাম হওয়ার পর উহা বর্জন করিয়াছ, जাল্ধাহ ঢাহাকে বেহেশেতের পবিত্র প্রস্রবণধারার শরাব পান করাইবেন। এই রিওয়ায়াতটির সনদ বিষ্দ।

আবদুদ্बাহ ইব্ন ওয়াহব (র)......जাবদুল্মাহ ইব্ন আমর ইবৃন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদ্দুল্নাহ ইবৃন আমর ইবৃন আস (রা) বলেন, রাসূল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : তাহাদের यদি নেশাম্ত इওয়ার কারণে এক ওয়াত্ত নামায তরক হইয়া যায়, তাহা ইইলে লে यেন তাহার নিকট কুক্ষিপত পৃথিবীর সকল সশ্পদ হারাইয়া কেলিল। আর কেহ যদি নেশাঘ্ত হইয়া একাধারে চার ওয়াক্ত নামাय তরক করে, তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত খাদ্য হইল
 জাহান্নাগীদের শরীী হইতে বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। আমর ইব্ন ఠআইবের সূত্রে আহমদও ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছ্নন।

আবূ দাউদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইচে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন জাব্বাস (রা) বলেন, রাসালুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মদই নেশাদার এবং প্রত্যেক নেশাদার বত্তুই शারাম। তাই ব্য ব্যক্তি নেশার দ্রব্য পান করিবে, তাহার চন্লিশ দিনের নামায বরনবাদ হইয়া যাইবে। তবে সে তাওবা করিলে আল্লাহ তাহার ঢও্বা কবূল করিবেন। এইভবে লে চতুর্থবার নেশা পান করিলে তাহাকে ‘তীনাতুন থিবান’ খাওয়ান্নার অধিকার আা্লাহ্র রহহিয়াছে। তখন
 শরীর হইতে বিগলিত রক্ত ও প্ৰু। তেমনি বে ব্যক্তি হানান-হারাম সম্পক্কে অপরিজ্ঞাত কোন শিওকে নেশা পান করাইবে, তাহাকেও ‘তীনাতুল খিবান’ খাওয়ান্নোর অধিকার আল্নাহ্র র্রহয়াহ্ছ। একমাত্র आবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম শাফিঈ (র)......ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন, যে ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ্যপান করিয়া তাওবা না করিবে, পরকালে সে উহা ভোগ করা হইতে বঞ্চিত থকিবে। মালিকের সূত্রে মুসলিম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম (র).....ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম। তাই যে মদ্যপায়ী ব্যক্তি তওবা না করিয়া মৃত্যু বরণ করিবে, সে পরকালে শরাব হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ইব্ন ওয়াহব (র)......আবদুল্মাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি তাকাইবেন না। এক. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান; দুই. মদ্যপায়ী; তিন. সেই ব্যক্তি যে উপকার করিয়া উপকারীকে থোঁা দেয়।

আমর ইব্ন মুহাম্মদ আল উমরীর সূত্রে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন শে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূনুল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উপকার করিয়া প্রশংসার প্রত্যাশী, মাতাপিতার নাফরমান ও মদ্যপ এই তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

মুজাহিদ ইইতে আহমদ এবং মারওয়ান ইব্ন ওজা‘ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সনদে নাসাঈও...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে এইর্প বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুদ্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপায়ী, প্রশংসার প্রত্যাশী উপকারী এবং অবৈধ মিলনের সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইয়াयীদও.......আবদুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
ञুন্দুর প্রমুখ......আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উপকারের থৌটাদাতা, পিতামাতার নাফরমান সন্তান ও মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

যুহরী......আাবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম বলেন ঃ ঢাঁহার পিতা বলিয়াছেন, তিনি উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে বলিতে খনিয়াছেন যে, তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা উহা অন্যায় ও অপবিত্রতার উৎস। অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বলেন ঃ

তোমদের পূর্বযুগে এমন একজন আল্লাহওয়ালা আবিদ ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঘরবাড়ি ও লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে ইবাদত করিতেন। এক দুষ্ট মহিলার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। অতঃপর মহিনা তাহার পরিচার্রিকার মাধ্যমে আবিদকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইল যে, তাহাকে কোন বিষয়ে সাক্ষী রাখা হইবে। আবিদ পরিচারিকার সহিত মহিনার বাড়ি গেলেন। তিনি যখন তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন যে দরজাটি অতিক্রম করিতেছিলেন, সেইটিই পিছন হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছিল। এইভাবে কয়েকটি দরজা অতিক্রম করার

পর মহিলার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সেই মহিলার পাশে রাখা হইয়াছিল এক হাঁড়ি মদ এবং একটি শিখ। মহিলা তাহাকে বলিলেন, আল্মাহ্র কসম! আমি আপনাকে কোন সাক্ষ্যের জন্য ডাকি নাই; বরং আপনাকে আমার এইখানে ডাকার উদ্দেশ্য হইন, হয় আপনি আমার সঙ্গে সহবাস করিবেন অথবা এই শিখ্টিকে হত্যা করিবেন অথবা এই মদ্যপান করিবেন।

আবিদ ব্যক্তি ভাবিলেন, ইহা মধ্যে সবচেয়ে সহজ ওুনাহ হইল মদ্যপান। তাই তিনি পাত্রে মদ নিয়া পান করিতে নাগিলেন। প্রথমंবার পান করার পর নেশাগ্রস্ত হইলে তিনি পানপাত্র ভরিয়া মদ পান করিতে লাগিলেন এবং বলিতেছিলেন, ঢাল, আরো ঢাল। যখন তাহার নেশা চরম পর্যায়ে পৌছে, তখন প্রথমে সে সেই মহিলার সহিত ব্যভিচারে লিল্ত হয় এবং পরে সেই শ্খিট্টেও হত্যা করে।

তাই তোমরা মদ হইতে আঅ্মরক্ষা কর। কেননা মদ এবং ঈমান কখনো একত্রিত হইতে পারে না। কেউ যখন মদ্যপান করে, তখন ঈমান থাকিতে পারে না এবং যখন ঈমান থাকে, তখন সে মদ্যপান করিতে পারে না।

বায়হাকী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ। ইব্ন আবুদ্দুনিয়া......যুহরী হইढে স্বীয় কিতাবে ‘নেশার ক্ষতি’ অধ্যায়ে এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়াতটি মারফূ। তবে যাহারা মওকূফ বলিয়াছেন, তাহাদের কথা প্রমাণসাপেক্ষ। আল্লাহই ভাল জানেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সাক্ষ্য স্বক্রপ সহীহদ্বয়ে বর্ণিত এই হাদীসটি উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু’মিন থাকিতে পারে না, চোর যখন চুরি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে মু’মিন থাকিতে পারে না এবং মদ্যপ যখন মদ্য পান করে, তখন সে মু’মিন থাকিতে পারে না।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন মদ হারাম হয় তখন লোকজন বলিতেছিল, হে আল্লাহূর রাসূল! আমাদের যে সকল সঙ্\}ী মদ হারাম হওয়ার পৃর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিয়া মারা গিয়াছেন, 'তাহাদের পরিণতি কি ইইবে ? তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল করেন :

অর্থাৎ, 'যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।’

এইভাবে যখন কিব্লা পরিবর্তন ইইয়াছিন তখন লোকজন বলিয়াছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের যে সকল ভাই কিব্লা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি নাयিল


অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের ইবাদত বিনষ্ট করিবেন না।’
ইমাম আহমদ (র)......আসমা বিনতে ইয়াयীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াবীদ (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ऊুনয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে লোক মদ্যপান করিবে, আল্লাহ তাহার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করিবেন না।

यদি সে এই সময়ের মধ্যে মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাইবে। কিল্ুু লে তাওবা করিলে जাंহার তওবা জাল্ধাহ গ্রহণ করিবেন। ইহার পরও यদি লে মদ বর্জন না করিয়া পুনরায় পান করে, তবে তাহাকে 'তীনাতুল খিবান’ পান করাইবার অধিকার আল্লাহ্র থাকিবে। সাহবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্নাহ্র রাসৃন! ‘তীনাতুল থিবাল’ कি? তিনি বলিলেন ঃ উशা হইল জাহান্নামীদূর শরীর্রের বিभলিত রক ও পুঁ।

আ'মাশ (র)......অাবদুল্बাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুদ্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন, রাসুলূল্মাহ (সা) বলিয়াছেন :


এই আয়াতটি যथন নাযিল হহ, তখন কেহ কেহ আমাকে বলে, আপনিও কি উহদের जबत्కूক্ত ?

এই সূজ্র্র এই হাদীসটি নাসাদ, তিরমিযী এবং মুসলিমও বর্ণনা কর্যিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র)......অাবদদল্gাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূন্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ Cোমরা জ্যুয়া, চাওসার (এক পকার (খলা) ও দাবা খেলা পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা অনারবরা জুয়া হিসাবে খেলে।
 O
 نَجْزَاْ


৯৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগক্ক অবশাই আল্লাহ ঢোমাদের হষ্ঠণৃত ও বর্শাবিদ্ধ শিকার ঘারা পরীীপা কর্রিবেন। जাল্লাহ জানিতে চান, কে ঢাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে।

৯৫. " হে ঈমানদার্ণণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করিও না। यদি তোমাদ্রে কেহ ইচ্ছাকৃত্যাবে উহা হত্যা কর্; ঢাহা হইলে উহার কাফ্ফার্যা হইবে অনুন্রপ কোন পোযা জীবজন্ঠু। তোমাদের দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক উহা নির্দেশ কর্রিবেন। অথবা মিসকীন খাওয়াইতে হইবে কিংবা র্রোयা র্াাথিতে হইবে। লে শেন কৃंতকর্ম্ম ফল ডোপ কর্রিতে পার্র। जাল্মাহ অতীতত্র কৃত অপরাধ क্যা কর্রিয়াছেন। অতঃপর বে ব্যক্তি উহার
 প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

 কথা বনা হইয়াছে। উহা দ্বারা আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণকে ঢাহাদের ইহরামের অবস্থায় পরীক্মা করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাদের হাত দ্বারাও উহা শিকার করিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র নিষেষাজ্ঞার দরুণ তাহারা উহার নিকটেও যায় না।

মুজাহিদ (র) বলেন : ${ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{\circ}$


মুক্কাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ এই আয়াতটি ‘হুদায়বিয়ার উমরার’ সময় নাযিল হইয়াছিল। কেননা সেই সময় সেখানে তাহারা বিপুল চতুষ্পদ জন্তু ও বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখিতেছিল। এত বিপুল শিকার আর কখনো তাহারা দেখে নাই। তাই তাহারা উহা শিকার করার জন্য উদুদ্ধ হইয়াছিল। এমন সময় আল্লাহ তাআলা শিকার নিষিদ্ধ করিয়া বলেন, তোমরা
 অবহিত হন কে ঢাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে।' অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ এই শিকারকে কেন্দ্র করিয়া জানিতে পারেন যে, কে আল্লাহকে প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে ভয় করে এবং তাঁহার আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেথিয়া ভয় করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষ্যা ও সম্মানিত পুরক্কার।'
 করিলে।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই লুঁশিয়ারীর পরেও যদি কেহ সীমালংঘন করে তবে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ ঢাহাকে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের বিরোধিতা ও লংঘনের জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘रে ঈমানদারগণ! ইহরামের অবস্থায় তোমরা শিকার ও জন্তু .হত্যা করিও না।’
ইহা দ্বারা সাধারণত ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে আল্নাহ তাঁহার অবাধ্য হইতে বারণ করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় বে, হালাল এবং হারাম সকল ধরনের জন্ঠু ও পাখি ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারাম।

শাফিঈ (র) বলেন ঃ যে সকল জন্ডু ও পাখির গোশ্ত হারাম, উহা শিকার করা জায়েय।
জমহূরের অভিমত হইল সকন ধরনের জন্তু ও পাখি ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম।
তবে যুহরীর সূত্রে সহীহদ্বয়ে...... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পাচটি ক্ষতিকর জীব ইহরাম ও ইহলাল উভয় অবস্থায় শিকার করা বৈধ। সেই পাচটি হইল, কাক, চিল, বিঁচু, ই"দুর ও হিং্র কুকুর।

নাফে‘ ও মালিক（র）．．．．．．ইব্ন উমর（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，ইব্ন উমর（রা）বলেন， রাসূলুল্মাহ（সা）বলিয়াছেন ঃ পাচ প্রকারের জীব ইহরাম অবস্থায় হত্যা করিলে কোন ক্তি হয় না। উহা হইল，কাক，চিল，বিচ্ৰু，亏দদুর ও হিং্ত্র কুকুর। এই হাদীসটিও সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন উমর হইতে নাকে ও আইয়ূবের সূত্রেও এইর্রপ বর্ণিত রহিয়াছে। তবে নাফে’ হইতে আইয়ূব এই হাদীসটি শোনার সময় আইউব ঢাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শে，ইহরামের অবস্থয় সাপও কি মারা যাইবে ？তিনি উত্তরে বলিয়াছেন，হুঁ，নিঃসন্দেহে ইহা মারা যাইবে এবং ইহা মারার বৈধতার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

উপরন্তু ইমাম আহমদ হিংস্র কুকুরের সহিত শিয়াল，চিতা এবং বাঘকেও শামিল করিয়াছেন। কেননা এইণ্গি হিং্র কুকুরের চাইতেও মারা⿰丬士ম। আল্লাহই ভাল জানেন।

যায়দ ইব্ন আসলাম ও সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না প্রমুখ বলেন ঃ প্রত্যেক হিংস্র জানোয়ারই কুকুরের বিধানের অন্তর্ভুক্জ।

ইহার সমর্থন্ন রাসূলুল্মাহ（সা）－এর এই হাদীসটি উল্মেখযোগ্য ঃ রাসূলুল্মাহ（সা）উতবা ইব্ন আবূ লাহাবকে বদদ্＇＇আ করার সময় বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্মাহ！সিরিয়ায় থাকাকালে ইহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিও। তাই তাহাকে সিরিয়ার ‘যুরাকা’ নামক স্থানে একটি চিতাবাঘ，হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

অতঃপর তাহারা বলেন ঃ যদি কেহ এই সকল জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জানোয়ার হত্যা করে，তবে হত্যাকারীকে ত্তক，থেকশিয়াল ও নেউল হত্যা কর়ার সমপরিমাণ ফিদয়া প্রদান করিতে হইবে।

মালিক（র）বলেন ঃ উপরোক্ত পাচ প্রকার জীবের শাবক হত্যা করা হইলে ফিদয়া প্রদান করিতে হইবে।

শাফিঈ（র）বলেন ঃ যে সকল জীবের গোশ্ত খাওয়া হয় না，উহার বড় কি ছোট
 বড় ছোট বলিয়া পার্থক্য করা হয় নাই।

আবূ হানীফা（র）বলেন ঃ মুহরিম হিংস্র কুকুর এবং চিতাবাঘ হত্যা করিতে পারিবে। কেননা চিতাবাঘ হিং্ত। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কোন জন্তু বা জীব হত্যা করিতে পারিবে না। অবশ্য অন্য কোন জন্তু যদি হঠাৎ কাহাকেও হামলা করে，তখন সে উহাকে হত্যা করিতে পারিবে। সে জন্য তাহাকে ফিদয়া দিতে হইবে না। आওয়াঈ এবং হাসান ইব্ন সালিহ ইবৃন্ন হাইও এই অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু যাফর ইব্ন হুযাইল বলেন ঃ হাদীসে উল্লেখিত জীব ব্যতীত অন্য কোন জীব হত্যা করা যাইবে না，यদিও কাহাকে হামলা করে। ঢাই ককহ যদি হত্যা করে，তবে তাহাকে অবশ্যই ফিদয়া দিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ হাদীসে কাক দ্বারা সেই কাককে বুঝান হইয়াছে যেইஞুলির পিঠের উপরে এবং পেটের নীচে সাদা পালক থাকে। কেননা নাসাঈ．．．．．．আয়েশা（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে，আয়েশা（রা）বলেন，রাসূলুল্নাহ（সা）বলিয়াছেন ঃ মুহরিম পাচ প্রকারের জীব হত্যা করিতে পারিবে। উহা হইন সাপ，চিকা，চিতা，সাদাকালো কাক ও হিং্র কুকুর।

কাছীর—৩／৮৩

জমহ্র সহীহ্মদ্যে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের বরাতে বলেন যে, এখানে সাধারণভাবেই কাক বলা হইয়াছে। উহাতে কালো কাক কিংবা সাদা-কালো কাক বলিয়া কোন শর্তারোপ করা হয় नाই।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি কাকও হত্যা করিতে পারিবে না, যদি না উহা তাহার উপর আক্র্মণ কর্রে বা কষ্ঠদায়ক কোন কিছু করে।

মুজাহিদ ইব্ন যুবায়র সহ একদল লোকের অভিমত হইল, কাক হত্যা করা যাইবে না; বরং উহারা কোন প্রকারে আক্রমণ বা কষ্ট দিলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

আলী (রা) হইতেও এইর্রপ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হইয়াছে!
হুশাইম......আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলূল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি সাপ, বিচ্ছু এবং ইঁদুর মারিতে পারিবে। কিন্তু কাক মারিবে না, উহা উড়াইয়া দিবে। তবে হিংস্র কুকুর, গাধা কিংবা অন্য কোন হিংস্র জানোয়ার যদি হামলা করে, তখন এইপুলিকে মারিবে, অন্যথায় নয়।

এই হাদীসটি হুশাইম হইতে তিরমমযী, আহমদ ইব্ন হাম্বন, আবূ দাউদ ও ইয়াयীদ ইব্ন আবূ যিয়াদের সনদে মুহাম্ ইবৃন ফুযায়ন এবং আবূ কুরাইব হইতে ইব্ন মাজাহও বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম পর্यায়ের।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :


অর্থাৎ ‘তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করিলে উহার জরিমানা হইতেছে जনুর্দপ গৃহপালিত জন্তু ।’

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......তাউস হইতে বর্ণনা করেন বে, তাউস (র) বলেন ঃ যদি কেহ ভুলবশত কোন জন্তু শিকার করিয়া ফেলে, তখন এই হকুম তাহার জন্য প্রযোজ্য নয়। মূলত এই হুকুম তাহার জন্য প্রয়োজ্য, বে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করিবে।

তাউসের এই মাযহাবটি দুর্বন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে এই কথাই বুঝা যায়।
মুজাহিদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যে কেহ যদি নিজের ইহরাম ভুলিয়া শিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এই অবস্থায় কাফফারার চাইতে বহুগুণে বেশি পাপ হইবে এবং তাহার ইহরাম বাতিল হইয়া যাইবে।

এই অভিমতটি ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আবূ নাজীহ ও লাইস ইব্ন আবূ সালীমের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাও দুর্বল।

জমহূর বলেন : শিকার ভুলবশত হউক বা ইচ্ছাকৃত হউক, উভয় অবস্থায় কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব।

যুহরী (র) বলেন ঃ কুরআন দ্বারা বুঝা যায় বে, ইচ্মাকৃতভাবে শিকার করা হইলে কাফফারা দিতে হইবে এবং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় বে, ভুলবশত শিকার করিলেও কাফফারা আদায় করিতে হইবে।
 দিতে হইবেই এবং পাপও হইবে। বেমন কুরআানে বলা হইয়াছে :

जর্থাৎ 'যাহাতে সে আপন কৃতকর্ম্রে ফল ভোগ করে। যাহ গত হইয়াছে, আল্ধাহ তাহা


নবী (সা) ও সাহাবার কथা ও কাজ দ্বারা এই কथা প্রমাণিত ব্যে, ভুলবশত হত্যা করিলেও উহার কাফ্ফারা দিতে হইবে। লেমন কুরআানের নির্দ্রশমতে ইচ্ছকৃত্তাবে হত্যা করিলে কাফ্যারা দিতে হয়।

जপর একটি কथা হইল, শিকার নষ্ট করা। ইহা ইম্মাকৃত শিকার ও অনিম্ছাকৃত শিকার উভয় অবস্থায় হইতে পারে। তবে শিকার অনিচ্ছকৃত্ভাবে নষ্ট করিয়া কেনিলে এই অবস্থায় কোন পাপ হইবে না। কিষ্ুু যদি ইচ্মাকৃত্जাবে শিকার নষ্ট করা হয়, তবে পাপ হইবে। তাই আল্লাহ ত'আানা বनিয়াহ্ছন :


পূর্বসুরী কেহ কেহ ، مخَاف ‘আতফ’ হিসাবে পড়িতেছেন।

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ইহাকে ‘ইযাফত’ দিয়া পাঠ


তবে এই পঠনন্রc্যেন মূন অর্থ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইহাই ইমাম মালিক, ইমাম শাফিস্দ, ইমাম আহমদ ও জমহৃরের মাযহাব অর্ধাৎ শিকারকৃত জানোয়ার্রে অনুর্রপ একটি গৃহপালিত জনু জরিমানা দিবে। অন্যথায় উহার সমপরিমাণ মূল্যের অর্থ দান করিবে।

ইমম জাবূ হানীফা (র) ইহার বির্রোধিত করিয়া বলেন ঃ শিকারকৃত জানোয়ার গৃহপালিত কোন জানোয়ার্রে সমতুল্য হউক বা না হউক, উহার জরিমানা জজু দ্যারা দেওয়ার চাইতে উহার মূन्य পরিমাণ অর্থ দেওয়াই উচিত।

মোট কথা শিকারী ইচ্মা করিলে শিকার্রের অনুর্রপ জন্তু বা উহার মৃল্য উতয়ই দিতে পারিবে। তবে সাহাবাদের আমন ও হকুম মুতাবিক শিকারকৃত জন্ভুর অনুক্রপ গৃহপালিত জজ্তু দেওয়াই উত্তম। কেননা তাহারা উটপাখির বিনিম<্যে টট, জং্লী গর্রু বিনিময়ে গৃহপালিত গরু এবং হরিণের কাফ্ফারায় বকরী ফিদদ্যা দিতে বলিয়াছেন। यদি শিকার এমন কোন জীব হয় যাহার সমতুন্য অন্য কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে উহার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করিবে।

जর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা) অনুজ্পপ ব্যাপারে এই ফয়़সাनা দিয়াছিলেন বে, উহার অর্থ মক্কায় পাঠাইয়া দিবে। বায়হাকী ইহ বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন।
 মধ্যের দুইজন ন্যায়বান লোক।'

অর্থাৎ তাহারা এই ফ্য়সাनা করিবে বে, শিকারকৃত জীবের অনুক্রপ কোন্ জীব কাফ্ফ্যারা দিতে হইবে। যদি উহার অনুরুপ কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে সেই অবস্থায় উহার সমপরিমাণ অর্থ ফিদয়া দিবে।

এই ব্যাপারে আলিমগণণর মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে «ে, শিকারী নিজে তাহার ব্যাপারে অত্র বিধানদয়ের কোন একতি খ্রহণ কর্রিতে পার্রিবে কি না, এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিহ়াছে।

এক. পার্রিবে না। কোন শিকারী নিজের বেলায় নিজে ফ্য়সালা করিতে পারিতে না। কেননা ইহা আইন নিজের হাতে তুলিয়া নেওয়ার শামিল।

দুই. হাঁ, পারিবে। কেননা এই আয়াতে সাধ়ারণভাবে দুই ব্যক্তিকে ফ্য়সালা করিতে বলা হইয়াছে। কে বিচারক হইবে সেই ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। ইহা হইল ইমাম শাফিস্দ ও ইমাম আহমদ প্রমুধ্রে অভিমত।

প্রথম দলের দনীল ইইল ঃ বাদী কথন্না নিজ সুকদ্দমার জন্য বিচারক ইইতে পারে না।
ইবุন जাবূ হাতিম (র)...... মাইমূন ইব্ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন বে, মাইমৃন ইব্ন মিহরান (র) বলেন ঃ একদা এক বেদুঈন आসিয়া জাবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিল, আমি
 বকর সিদ্ীক (রা) ঢাহার পাশে বসা উবাই ইব্ন কা‘বকে বলেন, এই ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? তখন ব্বুদন আবূ বকর সিদীক (রা)-কে বলিন, আমি আপনার নিকট সিদ্ধাত্ত নিতে আসিয়াছি। আপনি খলীফাুুন মুসলিমীন। আপনি কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহাকে বলেন, ইহাত তোমার অভিয্যো করার কি আছে ? আল্লাহ ত’অালা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ যযাহ হত্যা কর্রিয়াহ তাহার জরিমানা হইন অনুন্রপ পোষা জন্ুু, যাহার ফয়সসাनা কর্রিবে তোমাদ্রর মধ্বে দুইজন ন্যায়নান লোক।

তাই আামার সभী অভিমত প্রকাশ করিলে আমরা উতয়ে একটি অভিমতের তিত্তিতে তোমার ব্যাপার্রে একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হইব এবং তাহ কন্যার জন্য তোমাকে আদেশ করিব।

এই রিওয়ায়াতের সনদঞ্জলি চমৎকার। তবে মাইমৃন এবং আবূ বকর সিদীক (রা)-এর মধ্যে সনদের ধারাবাহিকত নাই।

উল্লেখ্য বে, এখানে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পহ্হায় সিদ্ধাত্ত প্রদানের উল্দেশ্য হইন জাহিল বেদুঈনকে এই ব্যাপার্ অবহিত কর়া। কেননা অজ্ঞত দূর্রীকরণণর একমাত্র পথ ইইল অজ্ঞকে জ্ঞান দান করা। অতএব বুঝা গেল, জ্ঞনীদদর জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পত্থ ভিন্ন इওয়া বাষ্ম্নীয়।

ইব্ন জারীর (র)...... कাবীসা ইব্ন জাবির হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, কাবীীা ইব্ন জাবির বলেন ঃ জমরা একবার হজ্জের সফ্রে ছিনাম। তখन আমরা ফজরের নামাय পড়িয়া কিছ্রুক্ষণ घूর্রিয়া বেড়াইতাম। এমনই একদিন আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম ও কথা বলিতেছিলাম। एঠাৎ আমাদের নজরে একটি হরিণ পড়িলে আমাদের এক সঙ্গী হরিণঢি লক্ষ্য করিয়া একটি

 করিলাম। অতঃপর আমরা जহাকেসহ মক্কার্য জািয়া এই ব্যাপার্র উমর (রা)-এর নিকট বিচার দাবি কন্রিয়া সকল ঘটনা তাঁহাকে বিষ্গারিতভাবে জানাই।

বর্ণনাকার্রী বলেন, তখন উমর (রা)-এর নিকটে ফর্সা চেহারার সুদর্শন এক ব্যক্তি অর্থাৎ
 করিয়া লেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, ঢুমি কি উহা ইচ্ঘাকৃত্ভবে হ্তা কর্রিয়াছ, না ভুনবশত এমন ইইয়া গিয়াছে ? লোকটি উब্রে বলিন, পাথরটি অামি ইশ্ঘাকৃতই নিক্কেপ করিয়াছিনাম কিন্হু উহাকে হত্যা করার ইচ্ঘ আমার ছিন না।

অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, তোমা ইচ্ম এবং অনিচ্যার মধ্যদিয়া কার্यটি সংঘটিত হইয়াছে। जতএব ঢোমাকে একটি বকরী যবেহ কর্রিয়া উহার গোশ্ত বিলাইয়া দিতে হইবে এবং উহার চামড় াুমি সংসার্রের কাজ্র ব্যবशার করিতে পার্রিবে।

অতঃপর আমরা ফিরিয়া যাওয়ার পাথ লেই লোকটিক্কে বলিলাম, ওহে! ইসলামী বিষানের ত্রুত্ধ অপরিসীম। আমার মনে হয়, এই মুক্দমাটির সিদ্ধান্ত উমর (রা)-এর জানা ছিন না। তাই তিনি তাহার পার্শ্ে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ইহার ফয়সানা জানিয়া নিয়াছেন। আমার মনে হয় উহার কাফ্ফারা স্ব্রপ তোমার একটা উট কুরবানী কর্রা উচিত। অতএব লোকটি তাহা কর্রিন।

বर्ণনাকারী কাবীসা বলেন, পেই সময় জামার সূরা মায়িদার (যাाহর ফয়সানা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক) এই জায়াতটি আদৌ মনে
 ম্জজারে দোররা হাতে নিয়া আমার সসীত্টিকে দোররা ঘার্রা আघাত করেন এবং বলেন, आহাম্রক! ইহরাম অবস্ছৃয় হত্যা কর্রিয়া বেওকৃফকেক উহার বিচারক বানাইয়াহ ? ইহা বলিয়া

 আঘাত কর্রেন, তবে আামি কিয়ামতের দিন ইহার বিচারপ্রার্थী হইব। তथन তিনি শান্ত হইয়া

 পাইলে সব কয়াটি তাল স্বভব বিনষ্ট হইয়া যায়। সাবধান, সব সমভ্যে ভגৗবনের দুর্ষেন্না হইতে বাঁচিয়া থাকার ঢেট্টে করিবে।

কাবীসা হইতে जাবদুল মালিক ইব্ন উমাইরের সূত্রেও এই হাদীসটি এইর্রপ বর্ণিত ইইয়াছে। কাবীীা হইতে একাধারে শাবী ও হ্সায়নের সূত্রে এইর্পপ রহহিয়াছে। মুহাম্মদ ইবৃন
 র্রিওয়ায়াত করা হইয়াহ্।

ইবุন জারীীর (র)...... ইব্ন জারীীর आল-বাজাनী ইইতে বর্ণনা কর্রেন ভে, ইবৃন জারীীর आল-বাজানী বলেন ঃ একবার ইহরাম অবস্গায় আমি একটি হরিণ শিকার করিয়া ফেলিলে উমর
(রা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি বলি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার দুইজন বক্ধু ডাক্কিয়া আন, তাহারা তোমার ব্যাপারে সিদ্ধাত্ত প্রদান কর্রি। ৷ ফলে আমি আবদ্দুর রহমান ও সাদকে ডাকিনাম। তাহারা जামকে মোটাতাজা একটি বকরী ফিদ্দয়া দেওয়ার ফ্য়সাनা দেন।

ইব্ন জর্রীর (র)...... তরিকি ইইতে বর্ণনা করেন বে, তারিক বলেন ঃ जারবাদ ইহরামের অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করে। অতঃপর সে উমর (রা)-এর নিকট জাসিয়া এই ঘটনা বলিলে তিনি তাঁাকে বলেন, এই ব্যাপারে তুমিও আামার সহিত অভিমত ব্যক্ত কর। অতঃপর আামরা উভয়ে একটি গ্হপালিত মোটাতাজ বকরী ফিদ্যা দিতে হইবে বনিয়া সিদ্দা木্ত প্রদান করি। बতঃপর তিनि
 इইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অধিকার রাখে। এই অভিমতের পক্ষ রহহ়্যাছ্ন শাফিদ্দ ও आহমদ প্রমু।

অবশ্য এই বিষয়েও ইখতিলাফ রহহিয়াছু বে, পরবর্তীকালে যদি এই ধরনের কে小ে অন্যায় সংঘणিত হয় তবে কি বর্তমান্রে আলিম সমাজ ও বিচারকণণ বসিয়া ইহার ফয়সানা দিব্বেন, না সাহাবীগণণর দারা সং্খটিত ৫ই ধরন্রে বিষয়ে প্রদত্ত রাc্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ?

এই ব্যাপারে দুই ধরননর অভিমত রহিয়াহ্। ইমাম শাফিস্গ ও আহমদ (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে সাহাবাগণ बে ফয়াসালা দিয়াছছন উशার অনুসরণ করিচে হইবে এবং উহাকে শরী'‘खতের आইন হিসাবে কার্यকরী করিতে হইবে। তবে এই সশ্পর্কিত বে বিষয়ে সাহাবাদরর নির্দেশ না পাওয়া যাইবে, সেই বিষয়ে এই যুপের ন্যায়পরায়ণ দুইজন ব্যত্তি সিদ্ধান্ত অহণ করিবেন।

ইমাম মাनिক ও ইমাম অাব্ হানীশা (র) বলেন ঃ এই বিষ<্যে সংঘणিত প্রে্যেকটি মুকদ্দার ব্যাপারে পৃথক পৃথক্ভবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে ইইবে। চাই সেই ব্যাপারে

 আয়ার্তাংশx ‘তোমাদের মধ্যকার’ বলিয়া সাধারণভাবে সকন যমানার প্রি ইপ্পিত রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক যমানার ন্যায়বান লোক উহার ফ্য়সালা করিবেন।
 ब্রেরিত্য।

অর্থাৎ প্রতিটি কুরবানীর জানোয়ার কাবায় cপৗৗছনোর जর্থ হইন যবেহের জন্য সেখানে নেওয়া এবং লেখানকার মিসকীনদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দেওয়া। উল্লেখ্য বে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও আcেণের ব্যাপার্ কাহারো প্মিশত নাই।

অতঃপর বলা হইয়াছে :

অर्थाৎ হण্যাকারী মूহরিম যদি শিকার্রে অনুরপ গৃহপালিত কোন জজ্তু ঋুঁ্জিয়া না পায় বা এমন কোন জজু যদি শিকার করে যাহার অনুর্রপ কোন জন্হুই নাই, তখন হত্যাকারীকে উহার

কাফ্ফারা স্বর্দপ যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। হয় যে রোযা রাখিবে, না হয় দরিদ্রকে অন্নদান করিবে। ঐই আয়াতাংশে و শ শব্দটি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহ্নত হইয়াছে।

ইহা হইল ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত। ইমাম শাফিঈরও এইন্রপ একটি অভিমত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী ৷ ইখতিয়ার অর্থে ব্যবহ্তত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় মতে ৷। ধারাবাহিকতা বা বিন্যাসের অথ্থে ব্যবহ্থত হইয়াছে।

যাহা হউক, যদি সমপরিমাণে অর্থ দিতে হয়, তবে অর্থ দিয়া দিলেই কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। এই কথা হইল ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, হাম্মাদ ও ইব্রাহীম প্রমুখের। শাফিঈ বলেন ঃ উহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিবে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (৫৬ তোলা) করিয়া খাদ্য দান করিবে। উহা ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও হিজাযের ফকীহদের মাযহাব। ইব্ন জারীরও এই মাযহাব পসন্দ করিয়াছেন।

ইমাম আবৃ হানীফা (র) ও ঢাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত হইল, খাদ্য দিলে দুই মুদ্দ করিয়া খাদ্য দিতে হৃইবে। মুজাহিদও এইমত পোষণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আটা দিলে এক মুদ্দ দিবে। ইহা ব্যতীত অন্যকিছু দিলে দুই মুদ্দ দিবে। ज़ার যখন দিতে অপারগ থাকিবে, তখন রোযা রাখিবে অথরা উহার সমপরিমাণ মিসকীনকে একদিন খানা খাওয়াইবে। ইব্ন জারীরও এই কথা বলিয়াছেন।

অনেকে এই কথাও বলিয়াছেন ঃ যদি খাদ্য দিতে অপারগ হয় তবে প্রতি সা’ খাদ্যের বদলে একটি করিয়া রোযা রাখিতে হইবে।

यেমন রাসূলুল্নাহ (সা) কা‘ব ইব্ন উজরাহ (রা)-কে প্রতি ছয়জন মিসকীনকে এক ফরক খাদ্য ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। ইহাতে অপারগ থাকিলে তিনটি রোযা রাখার আদেশ করিয়াছিলেন। এক ফরক সমান তিন সা এবং এক সা’ সমান দুইশত পঁচিশ তোলা। তবে এই বিষয়ে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, খানা কোথায় খাওয়াইবে ?

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ হরমে খাওয়াইবে। আতা’র অভিমতও ইহাই।
ইমাম মালিক (র) বলেন : বে স্থানে শিকার হত্যা করা ইইয়াছে, সেখানে বা তাহার নিকটস্থ কোথাও খাওয়াইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইচ্ছ করিলে হরম্মে খাওয়াইতে পারিবে এবং ইচ্ছ করিলে অন্যস্থানে খাওয়াইতে পারিবে।

## পূর্বসূরীদের অভিমতসমূহ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা)


-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ यদি কোন মুহরিম ইহরামের অবস্থায় শিকার করে, তাহাকে শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ একটি জন্তু কাফ্ফারা স্বর্পপ কুরবানী দিতে হইবে। যদি শিকারকৃত জন্তুর অনুক্রপ কোন জন্তু না পাওয়া যায় তবে উহার মৃল্য নির্ধারণ করিবে এবং সেই মূল্য দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিয়া মিসকীনকে. দান করিবে। ইহাতেও অপারগ হইলে প্রত্যেক সা’ খাদ্যের পরিবর্তে একটি করিয়া রোযা রাখিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছ্নে ঃ

## 

-ইহ দ্বারা আল্নাহ তা'আলা খাদ্য ও রোযার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই খাদ্য দেওয়ার সামর্থ্য থাকিলে উহা দ্বারাই কাফ্ফারা আদায় করিবে। জারীরের সূত্রে ইব্ন জারীরও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে
-আয়াত়াংশের ব্যাখ্যা প্রসন্গে বলেন : यদি কোন মুহরিম ইহরামের অবস্থায় কোন জন্তু শিকার করে, তবে তাহাকে উহার অনুরূপ একটি জন্তু কাফ্ফারা হিসাবে কুরবানী করিতে ইইবে। অর্থাৎ यদি হরিণ অথবা অনুর্র কোন জন্তু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি বকরী মক্কায় নিয়া যবেহ করিতে হইবে। ইহাতে অপারগ হইলে সে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তিনটি রোযা রাখিবে। যদি উট অথবা এই জাতীয় অন্যকিছু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি গরু যবেহ করিতে হইবে। যদি ইহাতেও অপারগ হয় তবে তাহাকে বিশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইতে হইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তাহাকে বিশটি রোযা রাখিতে হইবে। যদি উটপাখি কিংবা গাধা বা এই জাতীয় কিছू শিকার করে, তবে তাহাকে একটি উট যবেহ করিতে হইবে। ইহাতে সে অপারগ হইলে বিশজজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তাহাকে ত্রিশটি রোযা রাখিতে হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে তাহারা তৃপ্তিসহকারে খাইতে পারে।

আমের, শা"বী, আতা ও মুজাহিদ (র) হইতে জাবির আল-জুফী আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি জন্তু কুরবানী করিতে অপারগ হইবে, সে প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া খাদ্য দান করিবে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) সুদ্দী হইতে বর্ণনা করেন ঃ আয়াতে বর্ণিত কাফফ্যারার প্রক্যেকটি পন্থাকে ধারাবাহিকডাবে আদায় করার অর্থে 1 । ব্যবহুত হইয়াছে।

যাহহাক ও ইব্রাহীম নাখঈর রিওয়ায়াতে মুজাহিদ, ইকরিমা ও আতা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে ৷। শব্দটি ইখতিয়ার বা স্বধীীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহ্তত হইয়াছে।

লাইস (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।। এই মতটি ইব্ন জারীরেরও পসন্দ ইইয়াছে।
 করে।' অর্থাৎ তাহার প্রতি কাফফারা এই জন্য ওয়াজিব কর্রা হইয়াছে যাহাতে সে শরী'আত বিরোধী কার্য সংঘটিত করার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে।
 জাহিলিয়াতের যুগে সংঘটিত পাপসমূহ সেই ব্যক্তির জন্য ক্মমা করা হইয়াছে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হইতেছে।

‘যে সীমালংঘন করে, তাহাকে আল্লাহ শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ নিবেন ’’
অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর ইহা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যে ইহা করিবে, আল্লাহ তাহার নাফরমানীর প্রতিশোধ নিবেন।

এখন প্রশ্ন হইল, অবৈধভাবে শিকারকারীকে শাসক বা বিচারক অন্য কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারিবেন কিনা ? জবাবে বলা যায়, না, শাসক বা বিচারক এই ব্যাপারে কাহাকেও শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখেন না। কেননা এই ধরনের পাপ বা অপরাধ একমাত্র আল্ধাহ ও ঢাঁহার বান্দা সম্পর্কিত। অতএব শাসক বা বিচারকদের একমাত্র অধিকার হইল কাফফারা দেওয়ার আদেশ দান করা। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা কাফ্ফারার মাধ্যমে নাফরমানীর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই অর্থ করিয়াছেন সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও আতা (র)।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উভয় শ্রেণীর জমহূরের অভিমত হইল এই : কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহাকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে ইইবে। অতঃপর এইডাবে যদি একবার, দুইবার বা তিনবারও সে শিকার করে, তবে তাহার প্রতি অতিরিক্ত কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব ইইবে না। প্রথমবারের মত পরবর্তীবারে একই কাফ্ফারা তাহাকে আদায় করার আদেশ দিবে মাত্র। তেমনি ইচ্ছকৃতভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে শিকার করার কাফ্ফারার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের কাফফারা একই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যে মুহরিম ইহরাম অবস্থায় একাধিকবার শিকার করিবে, তাহার প্রতি প্রত্যেকবার একই কাফফারা ওয়াজিব ইইবে। তবে দ্বিতীয়বারের পরে প্রত্যেকবার কাফ্ফারা প্রদান করার সময় ঢাহাকে এই কথা জানাইয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিবেন। সেই প্রতিশোধ গ্রহণের কথা আল্পাহ স্পষ্ট ভাযায় কুরআনে বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় একবার শিকার করার পর দ্বিতীয়বার যদি শিকার করে, তবে তাহাকে এই কথা বলিয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ তোমার এই কাজের প্রতিশোধ নিবেন।

ওরাইহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান বসরী ও ইবৃরাহীম নাখঈ (র) প্রমুখও ইব্ন জারীরের অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন জারীর প্রথম ভাবার্থটিই পসন্দ করিয়াছেন।

ইবุন আবূ হাতিম (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহার প্রতি কাফ্ফারা স্বক্রপ শাত্তি

কাছীর—৩/৮8

আরোপিত হয়। সেই ব্যক্তি যখন দ্বিতীয়বার অপকর্ম ঘটায়, তখন যেন তাহার প্রতি আকাশ
 যে প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহাই।

ইব্ন জারীর (র) তাঁহার শাসনাধিকারে একক ও শক্তিশালী মহান সত্তা। তাঁহার ইচ্ছা সর্ব সময়ে কার্যকর ও রিজয়ী। তিনি প্রত্তিশোধ নিবার ইচ্থা করিলে কোন শক্তি নাই তাহা প্রতিরোধ করার। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতে একমাত্র তাঁহারই আদেশ কার্যকর। যাহারা তাঁহার অবাধ্য, তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিবেন। পफ্ষান্তরে যাহারা তাঁহার বাধ্য থাকিয়া আদেশ মান্য করিবে, তাহাদিগকে তিনি প্রদান করিবেন মহা সুখ, শান্তি ও সম্মান।
 পরাক্রমশালী। ইহার তাৎপর্য এই বে, তিনি অন্যায়কারীকে কঠোর হস্তে শাশ্তি দিবেন।





#   

৯৬. "তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার ও উহা ভক্ষণ করা বৈধ হইল। উহা তোমাদের জন্য ভোগের সম্পদ এবং সমুদ্রবিহারীদের জন্যও। পক্ষান্তরে যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকিবে, তত়ক্ষণ স্যলভাগে শিকার করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হইল। সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁহার নিকট তোমরা সমবেত হইবে।"
৯৭. "আল্লাহ কা‘বাকে মর্যাদাপূর্ণ ঘর ও মানুষের অবস্থানস্থল বানাইয়াছেন। তেমনি মর্যাদার মাস, কুরবানীর পশ্ ও গলদেশে মাল্যভূষিত জীবজন্তু উহার সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। ইহা এই জন্য বে, ঢোমরা যেন জানিতে পার, নিচয়ই আল্লাহ নভোমণ্ণল ও ভূমণ্ডের সকল কিছ্ছই জানেন। আর নিচ়্ই আল্লাহ সকল কিছুই জানেন।"
৯৮. "জানিয়া রাখ, নিষ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা আর নিষ্চয়ই আল্লাহ কমাশীল ও দয়াবান।"
৯৯. "রাসূলের উপর ও্ুু প্রচারের দায়িত্ব বৈ নহে। আর আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা গোপন কর।"


 কथा বना इইয়াহে।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মশহুর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে বে, হুহী ছারা সেই মеস্যকে
 বু及ান ছইয়াছ্ যাহা মeক্য শিকারীরা ধরিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়।

 ইইতেও এইর্রপ বর্ণা করা ইইয়াছ।

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা......অাবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আবূ বকর
 ইবุন आবূ হতিম (র) ইश বর্ণা করিয়াহেন।

ইবุন জারীর (র)...... ইবৃন আধ্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন बে, ইব̣ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা আবূ বকর (রা) এক ভাযণে লোকদিগকে বলেন :
‘তোমাদের প্রতি সমুদ্র্র শিকার ও উহা ভক্ষণ করা বৈধ করা হইয়াছহ।' অর্থাৎ বে সকল মеস্য শিকার কর্রিয়া নদীতে কেলিয়া দেওয়া হইয়াছ্, উহাও আহার কর্রিবে।

ইয়াকृব (র)....... ইবৃন আাব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ইবৃন আাব্মাস (রা)
 লেই সকন্ন মৎস্য যাহা শিকার কর্রিয়া <েনিয়া দেওয়া হয়।
 याश শিকার করার পর মর্যিয়া ঢেলে নদীতে কেনিয়া দেওয়া হয়। ইবุন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছ্নে।

 করিয়াছেন।

ইব্ন জরীরী (ন)...... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হরায়া হইতে বর্ণনা করেন শে, আবদুর রহমান ইব্ন আাু হরায়রা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইবৃন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন বে,
 বলেন, তেমরা লেইঅনি খাইও না। এই ক্থা বলিয়া ইবৃন উমর (রা) ঘরে জাiসিয়া কুরান
 যাও, লেই লোকটিক্রে গিয়া বল, উহা খাওয়া যাইবে। কেননা কুরজানের ভাষ্যমতে লেইষ্ণলি খদ্যেয অन্তर्शুক্ত।

ইব্ন জারীরূও বলিয়াছছন : : নদীতে মারা যায়।

এই বিষয়ে একটি ‘খবরর ওয়াহিদ’-এ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে এবং উঘ্য মওকৃফ সূচ্রে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। উश হইন এই :
 বनেन, রাসানून्बाइ (সা) طَتَامُهُ অর্থ লেই সকন মৎস্য যাহা মৃত অবস্থায় নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কেহ কেহ এই হাদীসটিকে জাবূ হরায়রার উপর মఆকৃফ সনদদ বর্ণনা করিয়াছছে। অর্থাৎ

 মর্রিয়া যাও্যার পর নদীতে ঝেনিয়া দেওয়া হয়।
 খাদ্য সামबীর অত্যুক্তু। ভেগ্য বঙ্বু, यাহারা নদীতে শিকারে যায় এবং নদীপথে পর্ৰট্টে বাহির হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছ্ন : যাহারা নদীতে থাকে, তাহরা তাজা মাহ শিকার করে। অর্র
 মাহখ্ি নদীত নিক্ষে করে। ऊँটকি করা মাছ্ণনি তাহারা উপকৃলবর্তী লোক অথবা পর্যট্কদের জন্য বাজারজাত করে।

ইব্ন আাব্বাস, যুজাহিদ ও সুদ্ী (র) প্রমুখ হইতেও এই ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা ছইয়াছে।

উল্লেখ্য வে, জমহ্ন্র উলামা আলোচ্য জায়াতটির आলোকে মৃত মৎস্য হালাল বनিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র)...... জাবির ইব্ন জাবদুন্बাহ (রা) হইচে বর্ণনা কব্রেন বে, জাবির ইবৃন
 উপকৃলবর্তী অঞ্চলে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই দলটির সৈন্যসং্খ্য ছিন মোট তিনশত। आমিও এই দলের অত্ড্ডুক্ত ছিলাম। কিমু মধ্যপণথই जামাদের খাদ্যামপী শেষ হইয়া যায়। তাই जাবূ উবায়দা (রা) সকন সৈন্যকে তাহদদর নিজ্রেদের নিকট রক্ষিত খাদ্খলি একস্থান্ন জমা করার আাদশ দান করেন। ফলে সকলে নিজ নিজ খাদ্যসমহ জম করেন। আমার নিকট খাদ্য হিসাবে ছিল ঢvজ্রু। আমি প্রত্যেকদিন উহা হইতে অল্প जল্প কর্রিয়া খাইতাম। উহা জমা কর্রিয়া দেওয়ার পর আমরা একটি করিয়া থেজুর ভাগে পাইনাম। এইভাবে খাইয়া জামর়া
 जামরা নদীর किনারায় cপীছিয়া যাই। তখन আমরা নদীর তীরে ঢিলার মত উूू একটি বিশালं মাছ দেখিতে পাই। আমরা লেই মাছটি একাধার্ আঠারদিন পর্য্্ত আহার করি। পরে আবূ উবায়দা (রা) আমাদিগকে উহার পঁজরের দুইটি হাড় মুখ্থামুখি করিয়া দাঁড় করাইতে বলেন।

লেই হাড়ের মধ্য দিয়া সওয়ারীীস অনায়াসে একটি উট চলিয়া যায়। সহীহদ্দয়েও এই হাদীসটি জাবিহ (রা)-এর সৃত্রে বর্ণিত হইয়াহু।

জাবির (রা) হইইত জবূ যুবায়রের সনদে সহীহ মুসনিচে বর্ণিত হইয়াছে বে, জাবির (রা) বলেন : সাগর্রের তীর্রে আমরা উuদ্ টিলার মত কিছ্ম একটা দেখিতে পাই। आমরা নিকটে
 (রা) উशা দেথিয়া বােন, এটা তো মৃত। পরক্ষণণ তিনি জাবার বনেন, না, আামরা রাসৃলুন্মাহ (সা)-এর সৈন্য। আমরা ক্ষোয় মরিয়া যাইত্তেি। এই মুহূর্ত্ত আমরা ইহাই খাইতে বাধ্য। जতএব তেমরা সকলে এই সদ্য মৃত মеস্যটির গোশত চাহিদামত খাও। আমরা তথায় একমাস অবস্|ান কর্রিয়াছিলাম, आামরা সৌোন ছিনাম তিনশত লোক। এই মৎস্য খাইয়া
 তেন তুলিয়াছিনাম। এমনকি মеস্যটির দেহ হইতে গর্রুর গোশতের টুকরার মত এক-একটা চুকরা কাত্তিত।

জাবির (রা) আরও বলেন, आবৃ উবায়দা (রা) সেই মৃস্য্টির চোখের কোট্রের মধ্যে তেরজন লোক বসাইয়াছিলেন। উহহার পাজজরের দুইটি হাড়ের মধ্য দিয়া স্ওয়ারীসহ একটা ঊট অবनीলায় চলিয়া গিয়াছিন। ইश দ্|রা বুঝা যায় «ে, মাছটি কত বড় ছিল। आমর়া উशার গোশত তকাইয়া সফর্রের পাথ্য় হিসাবে নিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় আসিয়া রাসূনूন্बাহ (সা)-কে সকল घট্না বनিলে তিনি বলেন, উशা তোমাদ্রর জন্য ছিল জাল্লাহ শ্রদও্ত খাদ্য। তোমার নিকট যদি উহার গোশত থাক্য়া থাকে, তাহ হইলে আন, অামিও উহা খাইব।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর নিকট আমরা উशা হাদীয়া ব্বর্র পপশ করিলে তিনি উश আহার করেন।

মুসলিম্মে অন্য একটি র্রিওয়ায়াতে आসিয়াহ্ বে, মাছটি বেই সফর্রে পাওয়া যায়, সেই অডিযানে রাসূন্ন্নাহ (সা)-ও সল্গে ছিলেন। কেহ কেহ এই ঘটনাটি অন্যজ্পপও বর্ণনা করিয়াছ্ন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ঘটনা ঠিকই আছে, কিন্হু সেখানকার প্রথম সফর্রের সময় রাসূন্ন্নাহ (সা) সল্গে ছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন লেথানে সফ্র করা হয়, তখন সৈন্যদলের নেতৃত্ণে ছিলেন আবূ উবায়দ (রা)। জার आবূ উবায়দা যথন সফর্র যান, তথন এই ঐতিহাসিক মাছটি পাওয়া যায়। আढ्লাহই ভান জনেন।

 করেন, হে আ|্øাহ্র রাসূল। আমরা সাগর ও নদীতে সফ্র করি। আমরা আমাদের সাথে অল্প পরিমাণ পানি রাখি। यদি উহা দারা উযূ করি তাহা হইলে আমরা পিপাসিত থাকিব। তাই
 উহার পাनि পবিত্র এৃং উহার মৃত মৎ্য্য হালান।

এই হাদীসটি ইমাম শাফিঈ, जহহদ এবং जহহে সুনান চতুళ্টয়ও বর্ণনা কর্রিয়াছেন। রাসাসূন্মাহ (সা) হইতে সাহাবীদhর সূত্রে এইক্রপ একটি হাদীস বর্ণনা কর্া হইয়াহে।

ইব্ন মাজাহ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত হজ্জে অথবা উমরায় উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা এক ঝাঁক টিড্ডির মুখামুখি হই। আমরা সেইত্ণিকে লাঠি দিয়া আঘাত করিতে থাকিলে সেইতুলি মরিয়া আমাদের সামনে আসিয়া পড়িতে থাকে। তখন আমরা পরস্পরে বলিতে থাকি, হায়, আমরা কি`করিতেছি। আমরা তো মুহরিম! অতঃপর আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদিগকে বলেন : সাগরের জীব শিকার করায় কোন ক্ষতি নাই। এই হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আবুল মাহযিম একজন দুর্বল রাবী। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন মাজাহ (র)...... জাবির ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, জাবির ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) একবার টিড্ডি সম্পর্কে বদদু'আ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি উহার ছোট বড় সবগুলিকে ধ্ণংস কর এবং উহার ডিমগ্গি নষ্ট করিয়া উহার বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ কর। কেননা উহারা আমাদের ফসল ও খাদ্য নষ্ঠ করে। তুমি তো প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং প্রার্থনা গ্রহণকারী। তখন খালিদ বলিয়াছিলেন, হে আল্নাহ্র রাসূল! আপনি কিভাবে আল্লাহ্র সৃষ্ট একটি প্রজাতির বংশ বৃদ্ধি রোধকল্পে দু'আ করিলেন ? এই প্রশ্নের ঊত্তরের এক পর্যায়ে রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ এই টিড্ডি তো সাগরের মাছের একটি প্রজাতি।

হাশিম (র) বর্ণনা করেন যে, যিয়াদ বলেন : আমাকে ইহা এমন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যিনি মাছ ইইতে টিড্ডি জন্ম নিতে দেখিয়াছেন। ইহা একমাত্র ইব্ন মাজাহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

শাফিঈ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) ইহরামের অবস্থায় টিড্ডি শিকার করিতে নিষেষ করিয়াছেন।

কতক ফিকহ বিশারদ আলোচ্য আয়াত দ্বারা নদীর সকল জীব খাওয়া জায়েय বলিয়া দনীল পেশ করিয়াছেন। নদীর কোন জীবকে তাহার হারাম বলিয়া মনে করেন না। যथা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে বে, নদীর সকল জীবই খাওয়ার যোগ্য।

তবে কেহ কেহ ব্যাঙকে হালাল জীব হইতে আলাদা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সকল জীব थাওয়া জায়েय।

অন্য একটি হাদীসে নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আবদুর রহমান ইব্ন উসমান আত-তায়মী হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ আবদুর রহমান ইব্ন উসমান তায়মী বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাঙ হত্যা নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্মাহ ইব্ন আমর ইইতে নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, তিনি আরও বলিয়াছেন, ব্যাঙঙর ডাক আল্পাহর তাসবীহ।

অন্য এক দল বলিয়াছেন ঃ নদীর শিকারকৃত মাছ খাওয়া যাইবে বটে, কিন্ুু ব্যাঙ খাওয়া যাইবে না।

তবে এই ব্যাপারে প্রচূর মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, পানির সকল জীবই খাওয়ার যোগ্য। আবার কেহ বলিয়াছেন, না, পানির প্রত্যেক জীবই খাওয়ার যোগ্য নয়। কেহ বলিয়াছেন, পানির যে সকল জীব স্থনের হালাল জীবের আকৃতির হইবে, সেইওুলি খাওয়া

যাইবে এবং যে সকল জীব স্থলের হারাম জীবাকৃতির হইবে, ঢাহা খাওয়া যাইবে না। উল্লেখ্য যে, এই সকল ইখতিলাফ ইমাম শাফিঈর মাযহাবের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইंমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ পানিতে মৃত পানির জীবসমূহ খাওয়া যাইবে না। যেমন স্থলে মৃত স্থলজীব খাওয়া यায় না। কেনनা কথাই বুঝ্রা যায়। উপরন্তু এই ধরনের হাদীসও রহিয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করে বে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নদী হইতে শিকার করা জীবিত মাছ মরিয়া গেলে উহা তোমরা খাও। আর যদি নদীতে মৃত মাছ তুফানে কৃলে নিয়া আসে, তবে উহা তোমরা খাইও না।

জাবির (রা) হইতে আবূ যুবায়রের সূত্রে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ উনাইসা এবং ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রটি অখ্রহণযোগ্য।

আসহাবে মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বলের রিওয়ায়াতে ইতিপূর্ব্র ‘হাদীসে আম্বারে’ যে বর্ণিত হইয়াছে, ‘নদীর পানি পবিত্র এবং উহার অভ্যন্তরের মৃত মৎস্য হালাল’ ইহার আলোকে জমহূর উলামা বলেন, পানিতে মৃত মৎস্য হালান।

ইমাম শাফিঈ (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃত জীব এবং দুই প্রকারের রক্ত হালাল করা হইয়াছে। হালাল মৃত জীবদ্বয় হইল মৎস্য ও টিড্ডি এবং হালাল রক্তদ্বয় হইল কলিজা ও প্লীহা।

এই হাদীসটি আহমদ, ইব্ন মাজাহ, দারে কুতনী ও বায়হাকী (র) প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মওকৃফ সূত্রেও বর্ণিত ইইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে : ইহরামে থাকিবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ।'

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইহরামের অবস্থায় শিকার করা অবৈধ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় যদি কেছ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে, তবে সে ুুনাহগারও হইবে এবং ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে। আর যদি ভুলবশত শিকার করিয়া ফেলে, তবে কেবল ক্ষতিপূরণ দিলেই সে ক্ষমা পাইয়া যাইবে। কিন্তু সেই শিকার তাহার খাওয়া জায়েয ইইবে না। কেননা উহা তাহার জন্য মৃতজ্ন্যু তুল্য।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদের এক অভিমতে রহিয়াছে যে, মুহরিম ও গায়রে মুহরিম সকলের জন্য এই শিকার খাওয়া অবৈধ।

আতা, কাসিম, সালিম, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইব্ন হাসান প্রমুখ এইর্পপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন কথা হইল যে, মুহরিম শিকারী যদি তাহার শিকারের পূর্ণটা বা আংশিক ভক্ষণ করে, তবে কি তাহাকে দ্বিগুণ কাফফারা দিতে হইবে ?

আলিমগণের মধ্যে এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। এক. দ্বিগুণ কাফ্ফারা দিতে হইবে। যথা আতা (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ ও আবদুর রাযयাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন বে, আতা (র) বলেন ঃ মুহরিম শিকারী যদি তাহার শিকার যবেহ করিয়া ফেলে এবং यদি উহা

ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে দ্বিত্তণ কাফফারা প্রদান করিতে হইবে। আলিমদের একদল এই মাযহাব গ্রহণ করিয়াছেন।

দুই. ইহরাম অবস্থায় শিকার করিয়া উহা ভক্ষণ করিলে ভক্ষণের জন্য তাহাকে কাফ্ফারা প্রদান করিতে হইবে না। ইহা মালিক ইব্ন আনাসের মাযহাব। আবূ উমর ইবৃন আবদুল বারও এই কথা বলিয়াছেন। বিশিষ্ট ফিকহবিদগণ ও জমহ্র আলিম সমাজ এইর্রপ অভিমত পোষণ করেন।

উহার পক্ষে একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ কোন ব্যভিচারীকে ব্যভিচারের দোষে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে সে যদি একাধিকবারও ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে সে একবারই ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিবে।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করিয়া উহা ভক্ষণ করিলে তাহাকে উহার মূল্য আদায় করিতে ইইবে।

আবূ সাওর (র) বলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহাকে কাফ্ফারা আদায় করিতে হইৰে এবং সে সেই শিকার খাইতেও পারিবে। তবে মুহরিম শিকারকারীর উহা খাওয়া আমি তেমন একটা পসন্দ করি না। কেননা রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মুহরিম থাকাকালীন অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলের শিকার খাওয়া হালাল, যদি না উহা তোমরা নিজেরা শিকার করিয়া থাক বা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসিতেছে। তবে আশর্র্যের কথা হইল, মুহরিমের জন্য তাহার শিকার খাওয়া জায়েযের ব্যাপারটি।

মুহরিমের জন্য ইহরামবিহীন ব্যক্তির শিকার খাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। উহার কিছুটা আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, শিকারী ব্যতীত অন্য বে কোন মুহরিম ও গায়রে মুহরিম্মের জন্য উহা খাওয়া বৈধ। আল্মাহই ভাল জানেন।

কোন গায়রে মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকার করিয়া মুহরিম ব্যক্তিকে হাদ়ীয়া স্বর্রপ প্রদান করে, তবে উহা তাহার জন্য খাওয়া জায়েযের পক্ষে বহু আলিম মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হউক সেই শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকারকৃত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

এই অভিমত উমর ইব্ন খাত্তাব, আবূ হরায়রা, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, কা‘ব আলআহবার (রা), মুজাহিদ ও আতা হইতে আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাতাদা, সাঈদ, বাশার ইব্ন ফ্যন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন রবীআ ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মুহরিমের শিকার খাওয়া যাইবে কি না এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি উহা খাওয়া যাইবে বলিয়া ফতওয়া দেন। ইহার পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সজে দেখা হইলে তিনি তাহাকে ইহা বলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁহাকে বলেন, তুমি যদি তাহাকে এইর্রপ ফতওয়া না দিতে তাহা হইলে তোমাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দিতাম।

অन্য একদল বলিয়াছেন ঃ মুহরিমের জন্য এই গোশ্ত খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নাজায়েय। কেননা আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা এই কথাই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়ত আবদুর রাযयাক (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত আহার করা মাকক্গহ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলिয়াছেন যে, বিষয়ট অস্পষ্ট। অर्थাৎ ${ }^{\prime \prime}$ আয়াতটির তাৎপর্য স্পষ্ট নয়।

মুআমামা (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) মুহরিমের জন্য শিকারকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া মাকর্গহ বলিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) হইতে মা'মার এইক্রপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্ন আবদুল বার, তাউস জাবির ইব্ন যায়দ, সাওরী ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র)-ও অনুর্রপ বলিয়াছেন। আনী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এইর্দপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব ইইতে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন বে, আলী (রা) যে কোন অবস্থায় মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া মাকর্দহ বলিয়াছেন।

মালিক, শাফিঈ, আহমদ ইবৃন হাম্বন, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া ও জমহূর বলেন, গায়রে মুহরিম ব্যক্তি যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে, তবে উহা মুহরিমের্র জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

স আব ইব্ন জুসামা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে বে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি শিকারকৃত বন্য গাধা হাদীয়া স্বর্রপ প্রদান করিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর রাসূলুল্নাহ (সা) স‘আব ইব্ন জুসামার চেহারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কিছূটা বিষন্ন দেখিলে তিনি তাহাকে (সান্ত্রনা দিয়া) বলেন ঃ আমি তোমার উপহার প্রত্যাখ্যান করিতাম না, यদি না আমি মুহরিম হইতাম।

এই হাদীসটি সহীহদ্ব<়ে আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেথিত হইয়াছে।
উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্নাহ (সা) উপলক্ধি করিয়াছিলেন, লোকটি তাঁহার উদ্দেশ্যেই এই শিকারটি করিয়াছে। কাজেই তিনি উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাই যদি কোন শিকার মুহরিমকে উদ্দেশ্য করিয়া শিকার না করা হয়, তাহা হইলে উহা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ।

আবূ কাতাদা একটি বন্য গাধা শিকার করিয়া তাঁহার মুহরিম সঞ্গীদের জন্য নিয়া আসেন। অবশ্য আবূ কাতাদা মুহরিম ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙীরা কেহই উহা খাইলেন না। অতঃপর রাসূলূলুাহ (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে জ্জ্ঞ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেছ কি তাহাকে এই শিকারের জন্য ইক্গিত করিয়াছিলে বা সহযোপিতা করিয়াছিলে ; তাহারা বলিল, না। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তবে তোমরা উহা খাও। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও উহা হইতে খাইয়াছিলেন। সহীহদ্বয়ে উহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্থলের শিকারকৃত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল।

সাঈদ (রা) বলেন : : তোমাদের ইশ্পিত ও সহযোগিতায় শিকার করা না হওয়া উচিত।

কুতায়বা হইতে নাসাঈ, তিরমিযী এবং আবূ দাউদও এইর্রপ বর্ণনা করিযাছেন। তবে তিরমিযী বলেন, জাবির (রা) হইতে মুত্তালিব কোন রিওয়ায়াত ঔনিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কাছীর—৩/৮৫

কিনু জাবির (রা) হইতে তাঁার গোলাম মুত্তালিব ও আমর ইবন আবূ অমরের সৃত্রে ইমাম মুহাম্ ই ইব্ন ইদরিস जাশী-শাফিস্দ এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়া বনেন, এই হাদীসের সনদ উब्उ।
 ইবৃন आমির বলেন ঃ উসমান (রা) ঐীপ্রে দিনে ইহরাম্মে অবস্থায় ব্র্রাবৃত অবয়বে যথন উরব্যে ছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাহার উদ্দল্যে শিকারকৃত জভ্হুর গ্গেশত নিয়া আসিলে তিনি অनান্য সকলকে বলেন, তোমরা সকলে ইহা খাও,অামি খাইব না। কেননা এই শিকার আমার উদ্mশ্যে কর্রা হইয়াছে।

## (1...)

## 

Joo. "মन्দ জার ভান এক নহহ, यদিও মন্দের জধিক্য ঢোমাকে চমe্ৃৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসশ্পন্নরা! জাল্লাহকে ভয় কর यাহাতে তোমরা সফলকাম হইচে भार।"
১০১. " হে মু’মিনগণ! ঢোমরা লেই সব বিষ<়্ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশ পাইলে তোমর্রা দুঃথिত হইবে। কুরজান অবত্রণণর কালে তোমরা यদি সেই সব বিষয়ে প্রপ্ন কর, তবে উহা ঢোমাদের জন্য পকাশ করা হইবে। জাল্লাহ সেইসব ক্যা কর্রিয়াছেন। আল্লাহ कमाণীী ও সহননশীন।"
১০২. "তোমাদের পৃর্ব্রে ঢো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন কর্রিয়াছিি; অতঃপর ঢাহারা উহা প্রতাখ্যান কর্রে।"
 বনিয়া দাও বে, মদ্দ ও তাল এক নহে, यদিও মন্দের প্রার্ম্য তেমাকে চ্মক্ত্ করে।

 অধিক বস্থু অণপশ্ন উত্ত যাহা আল্লাহ্র পাথে মানুষকে গাফিন্ন বানাইয়া দেয়।

 (সা)-কে বলেন, হে আল্gাহর রাসূন! দু‘আ করুন্ন জাল্লাহ ব্রে আমার সশ্পদ বৃদ্গি কর্রিয়া দেন।

রাসূলুল্নাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন : যেই অল্প সম্পদের শোকর আদায় করা হয়, তাহা সেই বেশি সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যাহার শোকর আদায় করা হয় না।
 পরিত্ত্যাগ কর ও হালাল বস্তুকে যথেষ্ট ভাবিয়া উহাতে পরিতুষ্ট থাক। তাহা হইলে হয়ত তোমরা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম ইইতে পার।

অতঃপর আল্পাহ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলৈ তোমরা দুঃখিত হইবে।’

এখানে আল্নাহ তা’আলা মু’মিন বান্দাদিগকে জানার জন্য এমন প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছেন যাহা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর এবং অর্থহীন। কেননা এইসব যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহা তাহাদের জন্য দুঃখ ও অনুশোচনার হেতু হইইয়া দাঁড়াইবে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি চাই না তোমরা আমাকে তোমাদের কাহারো সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বল; বরং অমি তোমাদের সন্গে এমন অবস্থায় মিলিতে চাই যেন তখন আমার মন অনাবিল থাকে এবং কাহারো প্রতি কোন ধরনের মনোকষ্ট না थাকে।

বুখারী (রা)...... মূসা ইব্ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্ন আনাস বলেন ঃ আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্মাহ (সা) এমন ধরনের একটি ভাষণ দেন যাহা আমি আর কখনো అনি নাই। তিনি তাঁার ভাষণে বলিতেছিলেন ঃ आমি যাহা জানি তোমরা यদি তাহা জানিতে, তবে তোমরা অল্প হাসিতে এবং বেশি কাঁদিতে। এই কথা শোনার পর উপস্থিত সাহাবাগণ সকলে নিজ নিজ কাপড় দিয়া মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে থাকেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা কে ? রাসূলূन्মाश (সা) উত্তরে বলেন ঃ অমুক। অতঃপর इए।

ঔ‘বা হইতে রাওহ ইব্ন নयর এবং ঔ‘বা ইব্ন হাজ্জাজ হইতে অন্যান্য সূত্রে বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (রা)...... কাতাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন :

-এই আয়াত প্রসক্গে আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা সাহাবারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অসংলগ্ন প্রশ্ন করিতে থাকিলে রাসূলুল্মাহ (সা) এক পর্যায়ে মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন ঃ আজ তোমরা আমাকে যাহা ইচ্ঘ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আজ আমি তোমাদের যে কোন ধরনের প্রশ্নের পরিষ্ষার করিয়া উত্তর দিব।

এই কথা তনিয়া সাহাবাগণ নতুন কোন নির্দেশের আশক্কায় আততকিয়া উঠেন। তখন আমি আমার ডানদিকে এবং বামদিকে চাহিয়া দেখি, সাহাবারা সকলে কাপড় দ্বারা মুখাবয়ব আবৃত

করিয়া কাঁদিত্তেছেন। এমন সময় ভে ব্যক্তিহ পিতৃ-পরিচ্য়ের ব্যাপার্রে সমাজ্ ব্যাপক বদনাম
 (সা) বলেন, তোমার পিতা হইন হ্যাফা।

অতঃপর উমর (রা) দাড়াইয়া বলেন, जাল্ধাহ আমাদের প্রহ, ইসলাম আমাদ্রে দীন এবং যুহাম্মদ (সা) আমাদ্রে রাসূল। জাল্gাহর নিকট আমরা পানাহ চাই। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা আল্লাহর নিকট ফিতনার অপকারিত হইতে পানাহ্ চাই।

অতঃপর রাসূনूল্নাহ (সা) বলেন ঃ অাজ আমার নিকট জান ও মন্দ যতটা উজ্জাসিত, এমনটা আার কখনো হয় নাই এবং বেহেশাত ও দোযখ জামি এতটা নিকটে দেখিতে পাইতেছি, ভ্যেন এই দেওয়ালের অপর পার্শ্বে উহা অবস্থিত।

সাঈদের সূত্রে ইহ বর্ণনা করা হইয়াহে। অনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি প্রায় একইক্রপ বর্ণা করা হইয়াহ্র।
 আামি ঢোমার মত অপদার্থ কেন সস্তান দেথি নাই। ঢুমি কি জান, আইয়াম্ জহিলিয়াতে কত জघन্য জघन্য অন্যায় সংখটিত হইত ? তোমার ৫ই জিজ্ঞাসার কারণ আজ আমার লেকালের কত বড় একটি জঘন্য অन্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল ? জবাবে সে বনিল, আজ যদি আমার
 आমি তাহ মানিয়া নিতাম।

ইব্ন জারীর (র)...... आবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, जাবূ হহায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসুনুন্ধাহ (সা) রক্তিম চেহরায় বাহিন হইয়া আসিয়া মিম্বার্রে উপর উপরেশন করেন। এমন মুহূর্ত্র এক ব্যক্তি তাহাকে জ্জ্ঞাসা কর্রিন, হে আল্লাহুন রাসূল! আামা পিতা কোথায় ? জবাবে তিনি বনিলেন, জাহন্নামে। আার এক ব্যক্তি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা কে ? জবাবে তিনি বলিলেন "তোমার পিতা হইন হ্যাফ।

এমন সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) উঠিয়া বলেন, আন্লাহ আমাদের পহু, ইসলাম আমাদের
 জাহিলিয়াত এđং আইয়াম্ শিরক আমরা অতিনাহিত কর্রিয়াছি। ֵুবই নিকট অতীতে আমাদের কাহার পিতা কে হইয়াছিন তাহা জন্बাহই ভান জানেন। এই কথা বলার পর্রে রাসৃলুল্নাহ (সা)-এর রাপ প্রশমিত হয় এবং এই জায়াতটি নাযিন इয় ঃ


এই হাদীসটির সনদ ঘুবই চ্মককর। সুদ্দী হইতে মুরসান সৃত্রে :


এই আয়াতটি সস্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ এক্দা রাসৃল্ন্নাহ (সা) অতত্ত फ़ু户্দ চেহারায় দॉঁড়াইয়া বनিলেন, তোমাদদর যাহা কিদ্ম জিজ্ঞাসা করার আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উহার জবাব তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া প্রদান করিব।

এই কথা তনিয়া কুরায়শ গোত্রের বনী হাশিম বংশের এক ব্যক্তি, যাহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা বলিয়া ডাকা হইত এবং যাহার পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপারে জনমনে ব্যাপ্ সন্দেছ ছিন; সেই ব্যক্তি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কে ? জবাবে রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ অমুক ব্যক্তি তোমার পিতা। অতঃপর তাহার পিতককে ডাকা হয়।

এমন সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) উঠিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-এর পদচূম্বন পূর্বক বলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! আমাদের রব আল্লাহ, আপনি আমদের রাসূল, ইসল্াম আমাদের দীন এবং কুরআন আমাদের ইমাম। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আল্মাহও আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

উমর (রা) এইভাবে একাধিকবার বলিতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাগ প্রশমিত হয়। পরিশেশে তিনি বলেন ঃ ব্যভিচারের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান মাতার পরিচয়ে পরিচিত হইবে এবং ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

বুখারী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : লোকজন রাসূলুল্নাহ (সা)-কে তামাশাচ্মলে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু হুাৎ একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল্, বলুন আমার পিতা কে ? অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, বলুন তো আমার হারাইয়া যাওয়া উটটি এখন কোথায় ? আল্লাহ তা'আলা রাসূলূল্লাহ (সা)-কে এই ধরনের অমূলক প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ

## 

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।'এই হাদীসটি একমাত্র বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়-

তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে শে, হে আল্লাহৃর রাসূল! (সামর্থ্যবান) ব্যক্তিকে কি প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে ? হযূর (সা) নিশুপ থাকেন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেককে কি প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) নিশুপ থাকেন। আবার জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেক বৎসর কি হজ্জ করিতে হইবে ? হৃযূর (সা) বলেন, না; তবে আমি यদি বলি হুঁ, তাহা হইলে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। यদি এইর্পপ প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ওয়াজিব হয়, তাহা হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ থাকিবে। ইহার পর আল্নাহ তাআলা নাযিল করেন :

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইইব।’

মানসৃন ইব্ন ওয়ারদানের সৃত্রে ইব্ন মাজাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা কর্যিয়াছেন। তবে
 বলিয়াছছন, অবুল বুথতারীর হযরত আनो (রা)-এর সহিত সাফ্巾ত হয় নাই।

ইবৃন জারীর (র)......অাবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হূায়রা (রা) বলেন,
 ব্যক্তি উঠিয়া বলেন : হে জাল্লাহর রাসূল! প্রঢ্যেক বৎসর কি হজ্জ করিচে হইবে? রাসুলूল্মাহ (সা) নিশুপ থাকেন। কিত্ুু সেই ব্যক্তি দুই-তিনবার এইতাবে প্রশ্ন করেন। কতম্মণ পর রাসাসূল্মাহ (সা) জিঞ্sাসা কেরেন, প্রশুকারী কেথায় ? জনৈনক ব্যক্তি বলেন, সে এইখানে উপস্থিত
 কসম দিয়া বলিতেছি, যদি আমি বলিতাম, যাঁ ( (্রন্যেক বৎসর হজ্জ কর্রিতে হইবে), তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসর হজ্জ কর্গা cোমাদদর প্রতি ফর্য় হইত। প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ফর্য হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ হইতে। অর্থাৎ ঢোমরা হজ্জ তরক করিতে। অথচ হজ্জ जরক করা অর্থ কুফ্যী করা। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অাना এই আয়াতটি নাযিল করেন :

ইবุন জারীী (র)......जাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেনঃ ব্ব ব্যক্তি দাড়াইয়া রাসূন্নুন্গাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিয়াছাছেন তাহার নাম হইন মিহসান आन-जाসাদী।

এই সৃত্রের অপর এক বর্ণনায় বনা হইয়াছে বে, লেই লোকটির নাম ছিন উক্বাশা ইব্ন মিহসান। ইহা মোটামুটি গ্রহণ করা যায়। ইহার অন্যতম বর্ণনাকরীী ইবৃরাহীম ইবุন মুসলিম আান-হিজরী ছিলেন যফফ।

ইব্ন জারীর (ส)......जाবূ ঊমামা आা বাহিনী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, आাূ উমামা जাল-বাহিনী (রা) বলেন : এক্দা র্যাসূনুল্মাহ (সা) জনসমক্ষ জাসিয়া দাঁড়াইয়া বলেন : ঢোমাদ্র উপর হজ্জ ফর্য করা হইয়াছে। তখনই এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কি প্রত্যেক


 (প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে), ঢাহ হইলে উহাই তোমাদদর প্রতি ফরম হইত। তখন প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করার দায়িত্ণ হইতে তোমাদিগকে কে রক্ণ কর্রিত ? প্তেক্রে বৎসর হজ্জ পালন করিতে তোমরা জপারগ থাকিতে। তোমাদদর্র পৃর্ববর্তী লোকজন এইভাব্বে দায়িত্ড পালন ना করিতে পারার কারণণ ঋংস হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আমি যদি তোমাদিগক্কে পৃথিবীর সকল বস్ू হালাল কর্রিয়া দিয়া মা|্র কতটুকু পর্রিমাণ বসু হারাম করিয়া দেই, তাহ হইলে তোমরা উহার নালসায় হমড়ি খাইয়া পড়িরে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

অর্থাৎ ‘হে ববশশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিয়য়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।’ তবে এই হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এমন কোন ব্যাপারেে প্রশ্ন করা উচিত নয় যাহা প্রকাশিত হইলে কেহু অপমান বোধ করিবে বা দুঃখ পাইবে। তাই এমনি ধরনের প্রশ্ন করা ইইতে বিরত থাকা বাঞ্ৰুনীয়।

এই বিষয়ের উপর চমৎকার একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) তাঁহার সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের একের সম্পর্কে অন্যে এমন কোন কিছ্ন জিজ্ঞাসা করিবে না যাহাতে সে অপমান বোধ করে। কেননা আমি চাই তোমাদের নিকট যখন আসি, তখন যেন আমি সুস্থ মন নিয়া আসিতে পারি।

ইসরাঈল সৃত্রে তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ দাঊদের সূত্রটি ওनीদ ইইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিরুমিযী (র) ওলীদ ইব্ন আবূ হাশিম হইতে ইহা বর্ণনা করিয়ছেন। তিরমিযী এই কথ্থও বলিয়াছেন যে, এই সৃত্রে হাদীসটি গরীী।

অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলিয়াছেন ঃ
وَاِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يِنْزَلُّلُ الْقُرْاْنَ تُبْتَكَكُمْ
‘কুরআন অবতরণকালে তোমরা যদি সে বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইইবে।'

অর্থাৎ যে সকল বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করা হইল, সেই সকল বিষয়ে যদি তোমরা কুরআন নাযিল হওয়ার প্রাক্বালে প্রশ্ন কর, তাহা ইইলে তোমাদের লজ্জাষ্কর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন : করিয়া দিয়াছেন

 আয়াতে এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, তোমরা বিদঘুটে ধরনের কোন প্রশ্ন করিও না। কেননা তাহা হইলে উহার উত্তর পীড়াদায়ক ও কঠিন করিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারী, যে হালাল বিষয় সম্পর্কে এমন ধরনের প্রশ্ন করিল যাহার ব্যাখ্যামূলক জবাবে সেই জিনিস হারাম বলিয়া গণ্য হইল।

তবে কুরजন নাযিল হওয়ার সময়ে উহার অস্পষ্ট বিষয়ণুলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানা প্রয়োজন। কেননা আমলের জন্য উহার জ্ঞানের দরকার রহিয়াছে।
 কর্রিয়া দিয়াছেন। তাই শে বিষয়ে আল্লাহ নীরব রহিয়াহ্থন, তোমরাও সেই বিষয়ে নীরব থাক।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি বে বিষয়ে আলোচ্না ইইত্ বিরত রহহ়াছি, তোমরাও সেই বিষয়ে নীরব থাক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের নবীদ̆র নিকট অধিক প্রশ্ন করা এবং তাহাদের সহিত বিরোধ্ লিপ্ত হওয়ার কারূণে ঋ্রংস হইয়া গিয়াহে।

একটি সरীश হাদীসে আসিয়াছে বে, আল্লাহ ज'অালা যে সকন বিষয় ফর্র্ করিয়াছেন, উश্ তোমরা জমাन্য করিও না, কোন বিষ<্যে সীমা লংষন করিও না এবং শে সকন বিষয় তিনি হারাম করিয়াছেন, উহা করিও না। তেমনি ভে সকল বিষয়ে আমি নীরব থাকি, উशা তেমাদের প্রতি করুপাবশত করিয়া थাকি, ভুলবশত নয়। তাই ব্যে সকল বিষয়ে. অামি নীরবতা অবলষ্থন করি, সেই সকন বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করিবে না।

অতঃপর আল্লাহ ত‘আলা বলিয়াছেন :
‘তোমাদের পূর্ব্রে তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিন; অতঃপ্র তাহারা সত্য প্রতাখ্যান করে।

जর্থাৎ তোমাদের পৃর্ববর্তী অন্যান্য সশ্প্রদায়ও এই সকল নিষিদ্ধ বিষয় সশ্পর্কে প্রশ্ন করিত। তাহাদের প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হইত। কিত্তু ইহার পরেও তাহারা ঈমান আনে নাই, বরং তাহারা উহা প্রতাথ্যান করিয়াছিন। অর্থাৎ জবাব তাহাদের মনঃপুত না হওয়ার কারণণ তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া|ছিন। তাহারা উহা গ্রহণ করার মত সৎসাহস নিয়া অগ্থসর হয় নাই। মূনত উহা গ্রহণ করার উল্দে্যে তাহারা প্রশ্ন করে নাই, বরংং তাহাদের উল্দে্য ছিন ঠोটা করা जবং হেয় প্রতিপন্ন করা।

এই আয়াত সশ্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ একদা রাসূনুল্ধাহ (সা) লোক সমক্ষে উচ্চম্বরে ঘোষণা করেন ঃ হে সশ্প্রদায়! তোমাদের প্রতি হজ্জ ফর্য করা হইয়াছে। তথन বনী আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আাল্লাহর রাসূল! উহা কি প্রত্যেক বৎসর পানন করিতে হইবে ?

এই প্রশ্নের ফনে রাসূলূল্রাহ (সা) অত্ত্ত রাগাবিত হন এবং বনেন ঃ সেই মহান সত্তার কসম! यাহার অধিকারে আমার आষ্মা, आমি यদি হাঁ সৃচ্ক জবাব দিতাম তবে তোমাদের প্রতি প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা ফর্য হইত। কিষ্ুু প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ফর্যय হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ থাকিতে। ফলে তোমরা কাফিি্র হইয়া যাইতে। তাই যাহা আমি বর্জন করি, তোমরাও তাহা বর্জন কর এবং আমি যাহা বলি, তাহা তোমরা পানন কর। তেমনি যাহা করিতে নিষ্ষেধ করি, তাহা হইতে বিরত থাক।

অতঃপর আল্মাহ ত'আালা আলোচ্য আয়াতটি নাযিন কর্রিয়া অমূলক প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার আদেশ দিয়াছ্ন।

নাসারাগণ ‘মায়িদ’’ সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরেও সত্য প্রত্যার্যান কর্য়য়িল। তাই
 কঠিन ও দুর্রোধ্য বিষয় সশ্পর্কে প্রশ্ন না কার্রিয়া উছার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য তোমরা অপেক্ষা কর। কেনनা তোমাদের প্রশ্ন করিতে হহইবে না। প্রশ্ন করার পৃর্বেই তোমরা উহার ব্যাথ্যা সস্পর্কে অবহিত হইবে। ইবৃন জারীর (র) ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

आলোচ জয়াত সশ্পক্কে আনী ইবৃন আাূ তানহা (র)......ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন হজ্জের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসানুন্মাহ (সা) লোক সমক্ষে উচ্চস্ষরে যোষণা করেন ঃ হে লোক সকন! আল্লাহ তোমাদ্রর প্রতি হজ্জ ফন্রম করিয়াছেন। তাই তোমরা হজ্জ कर।

তখন অনেকে জিজ্gাসা করেন, ঢে আল্লাহর রাসাল! হজ্জ কি জীবনে একবার পালন করিচে ইইবে, না প্তেক বৎসর পালন করিতে হইবে ?

রাসৃনুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন ঃ না, জীবনে একবার হজ্জ পালন করিতে হইহে। আর যদি আমি তোমাদের জবাবে বনিতাম বে, প্রত্যেক বংসর হজ্জ করিতে হইবে, তবে তাহাই হইত। কিন্ু প্রত্যেক বৎসর হজ্জ পালন তোমাদের প্রতি ফর্রय করা হইলে তোমরা কুফ্রীতে নিণ্ত হইঢে।

 করিয়াহান।

খুসাইফ (র).....ইবন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আয়াতটি বাহীরা, ওসীনা, সায়িবা ও হাম সপ্পর্কে প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিন হইয়াছছ। কেননা
 (সায়িবা, ওসীना ও হাম) F্থিরি কর্রেন নাई।'

ইকর্রিমা বলেন ঃ লোকেরা আল্gাহর নিদর্শন সম্পক্ক রাসূনুল্木াহ (সা)-এর নিকট পশ্ন করার প্রেফিতে আল্নাহ্ তা'জান এই আয়াতটি নাযিল করিয়া এই ধরনের প্রশ্ন করিতে নিমেষ করিয়াহান। পরিশেশে বলেন

অর্থাৎ ‘তেমাদ্দে পৃর্বেও ঢে এসব বিষ<য়ে এক সশ্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপ্র তাহারা সত্র প্ত্যাখ্যান করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরিমা জরও বলিয়াছেন ঃ এই জয়াতে মু'জিযা সম্পর্কে পশ্ন করা হইতে বিরতত থাকার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। কুরায়শরা রাসূনুল্াा (সা)-এর নিকট প্রস্রবণপৃর্ণ সুদ্দর বাপান
 দিবার জন্য। এইভবে ইয়াহূদীরা তাহাদের নবীর निকট তাহাদের জন্য आসমান হইতে এক্যানা কিতাব আনার জন্য আবেদন কর্রিয়াছিল। তাই আাল্লাহ ত'আলা বলিয়াছেন :



কাছীর——/b৬
‘অর্থাৎ 'যখনই আমি পূর্ববতী লোকদের আরयীর প্রেক্ষিতে মু’জিযা প্রদর্শন করাইয়াছি’, তখনই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছে। কাওমে সামূদকে আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বর্দপ উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যুলূম করিয়াছিন। অথচ আমার মু‘জিযা একমাত্র তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে।'

আল্লাহ তাআলা আরো বলিয়াছেন :



 يَّشَاءَ اللَّهُ وُلْكِنَّ اَكْثْرَ هُمْ يَجْهْلُوْنْ

##    

১০৩. "বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হাম আল্লাহ নির্ধারিত করেন নাই। কিন্ুু কাফিরগণ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"
১০8. "यখন তাহাদিগকে বনা হয়, আল্লাহ যাহা নাযিল কর্রিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আইস, ঢাহারা বনে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ্যদিগ্কে যাহাতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদ্ও তাহাদের পৃর্বপুর্থমগণ কিছ্ইই জানিত না ও সৎপথপ্রাঙ্ত ছিল না, তবুও কি?"

তাফস্সীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করেন যে,. সাঈদ ¡বব্ন মুসাইয়াব বলেন ঃ 'বাহীরা’ সেই গৃহপালিত জন্তুকে বলা হয়, যাহাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দুধ দোহন করা হয় না এবং যাহারা দুধ কেহ পানও করে না।
'সায়িবা' বলা হয় সেই গৃহপালিত জন্তুকে, যাহাকে দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং যাহার পিঠঠ মালামাল বহন করা হয় না।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন यে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমর ইব্ন আমিরকে জাহান্নাম্মে মধ্যে দেখিয়াছি। তাহার পেটের পাকস্থলী বাহির হইইয়া গিয়াছে সে উহা টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। কারণ এই ব্যক্তি প্রথম দেবতার নামে জন্তু ছাড়িয়াছিন।
‘ওসীলা’ বলে সেই উষ্ট্রীকে，যে উ島 প্রথমবার একটি নর বাচ্চা প্রসব করার পর，পর পর দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। অতঃপর উহাকেও দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।
‘হাম’ বলা হয় সেই পুরুষ উ羌কে，যাহার ঔরসে বহু বাচ্চা প্রসব করাইবার পর যখন ঔরসজাত উ㜽 সংখ্যায় বহু হইয়া যায়，তখন উহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উহা দ্বারা বোঝা বহন করানো হয় না এবং উহার পিঠে সওয়ারও হওয়া হয় না। অবশেভে উহাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়।

ইব্রাহীম ইব্ন সা’দের হাদীসে নাসাঈ ও মুসলিমও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী （র）．．．．．．হযরত নবী（সা）হইতে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটি ইব্ন হাদ（র）．．．．．． আবূ হুরায়রা（রা）সনদে বর্ণিত হইয়াছে। হাকিম（র）বলেন ঃ বুখারী মনে করেন，যুহরী হইতে আবদুল্মাহ ইব্ন হাদ যের্প বর্ণনা করিয়াছেন，আবুল হাজ্জাজ মুযানী সেইর্গপ আতরাফে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম আরও বলেন，এই রিওয়ায়াতে সংশয় রহিয়াছে। কেননা এই হাদীসটি মূলত যুহরী হইতে ইব্ন জারীর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

বুখারী（র）．．．．．．আয়েশা（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，আয়েশা（রা）বলেন，রাসূলুল্নাহ （সা）বলিয়াছেন ঃ আমি জাহান্নামের মধ্যে অগ্নিশিখাগুলির পরস্পরে পরস্পরকে গ্রাস করিতে দেখিয়াছি। তখন আমি আমরকেকও ভশ্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। কেননা সেই প্রথম ব্যক্তি বে প্রতিমার উদ্দেশ্য উষ্ধী ছাড়িয়াছিন। ইহা একমাত্র বুখারী বর্ণনা করিয়ছেন।

ইবৃন জারীর（র）．．．．．．আবূ হরায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন，আবূ হরায়রা（রা）বলেন ： আমি খনিয়াছি যে，রাসূলুল্লাহ（সা）আকসাম ইব্ন জাওনকে বলেনঃ হে আকসাম！আমি আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহ ইব্ন খুন্দুফকে জাহান্নামের মধ্যে ভশ্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। তবে তাহার অবয়বের সহিত তোমার অবয়বের হৃবহ মিল রহিয়াছে। তোমার অবয়বের সহিত তাহার অবয়বের যতটা মিল，অন্য কাহারো সহিত ততটা মিল পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর আকসাম রাসূলুল্মাহ（সা）－কে জিজ্ঞাসা করেন যে，তাহার সহিত আমার শারীরিক মিল হওয়ায় কোন আংশকার কারণ আছে কি ？রাসূলুল্লাহ（সা）বলেন ঃ না，তুমি হইলে মু’মিন আর সে ইইন কাফির। পরন্তু সেই প্রথম ব্যক্তি যে ইব্রাহীম（আ）－এর দীনের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছিল। সেই প্রথম বাহীরা，সায়িবা ও হাম দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিল।

ইব্ন জারীর（র）．．．．．．হযরত নবী করীম（সা）হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমদ（র）．．．．．．আাবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ（রা）বলেন，রাসূলুল্নাহ（সা）বলিয়াছেন ঃ সায়িবা উৎসর্গ করার মাধ্যমে দেবদেবীর পূজার প্রথম প্রচলন করিয়াছে আবূ খুযাআ আমর ইব্ন আমির। আমি তাহাকে জাহান্নামের মধ্যে ভশ্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। এই সূত্রে এই হাদীসটি•একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযयাক（র）．．．．．．যায়দ ইব্ন আসলাম（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，যায়দ ইব্ন আসলাম（রা）বলেন，রাসূলুল্নাহ（সা）বলিয়াছেন ঃ কে প্রথম সায়িবা উৎসর্গের প্রচলন घটাইয়াছে এবং কে প্রথম দীনে ইব্রাহীমীর মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে，আমি তাহাকে ভাল

করিয়া জানি। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূন! কে নেই ব্যাক্তি ? রাসূলন্নাহ (সা) বলিলেন ঃ লেই ব্যক্তি হইন বনী কা'বের আমর ইব্ন লুহাই, আমি তাহাক্
 পড়িয়াছিন। তেমনি বে ব্যক্তি বাহীরাকে প্রথম উৎসর্গ কর্রিয়াছিন, তাহাকেఆ আমি চিनि। সাহাবাণণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে লেই ব্যক্তি ? জবাবে তিনি বলিলেন. সে হইন বনী মাদলাজের এক ব্যক্তি। তাহার দুইটি উট ছিল। লে প্রথমে উট দুইটির কান ফাড়িয়া দেয়। অতঃপর সে উভয় উটের দুধ হারাম কর্য়া নেয়। তারপর অবশ্য সে উট্বয়ের দুষপান করিত। आাম ঢাহাকে এমন অবস্থায় জাহন্নামে দেথিয়াছি বে, সেই উট্দ্য় তাহাক্ক কামড়াইতেছিন এবং পা দিয়া অাহাকে দলিত মথিত করিতেছিন। এই ব্যক্তির পূর্ণ নাম হইন
 शৃष्ठপোবকতার দায়িত্ত তাহাদের নিকট आসিয়াছিল। উপরোক্ত ব্যক্তি সর্ব প্রথম দীনে ইব্রাহীমের মধ্যে পরিবর্ত্ন আনে এবং হিজাযে সর্বপ্রথম মৃর্তিপৃজার প্রচনন ঘটায়। এই ব্যক্তি প্রথম মানুষ্কে মৃর্তিপূজার দিকে আহহান জানায়। এই সস্পর্কে সৃরা আনআমে বিষ্ঠারিত আলোচনা করা হইয়াছে। লেখানে বলা হইয়াছছ:

## 

অর্থাৎ 'তাহাদের ক্ষেতে-খামার ও জন্ত-জানোয়ার হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, উशা মাত্র একাংশ জাল্লাহর, বাকীটা সব দেবদদবীর পাপ্য বলিয়া তহাদের বিশ্যাস।

বাহীরা সশ্পক্কে অালী ইব্ন অাবূ তালহ (র) ইব্ন আাব্রাস (রা) হইতে বলেন ঃ বাহীরা
 উহাকে যবেহ কর্রিয়া কেবল পুকুবরা খাইয়া থাকে। ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে দেওয়া হয় না। তবে যদি মাদী বাচ্চ প্রসব করে, তবে উহহার কান কাটিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহাক্ বাহীরা বালিয়া পরিচিতি কর্রিয়া ঢোনা হয়। বাহীরা সম্পর্কে সুদ্দীও প্রায় অনুক্রপ সং্্ঞ প্রদান করিয়াছ্ন।

সায়িবা সস্পক্কে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ সায়িবার সংভ্ঞ্ পায় বাহীরার মত। পার্থক্য হইল এই বে, পর্যায়ক্ম ছয়টি মাদী বাচ্চ প্রসব করার পর यদি ষঠ্ঠবার্ একটি বা দুইটি নর বাচ্চা প্রসব করে, তবে লেইটাকে যবেহ কর্রিযা মহিনা ব্যতীত কেবল পুরুষ্যরা খাইয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক বলেন ঃ সায়িবা বলে সেই উটকে, বে পর্যায়ক্রন্ম দশাি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। ফলে উহাতে আরোহণ করা, উহার পশম কাটা এবং উহার দুষপান করা নিষিষ্ধ করা হইত। তবে মেহমান আসিলে উহার দুষ দোহাইয়া মেহমানকে পান করান ইইত।

আবূ রওফ বলেন ঃ সায়িবা লেই জন্নুকে বলে, যাহাকে তাহার মনিবের কার্य সিদ্ধির ফসেলে দেবতার নণেে উৎসর্গ কর্রিয়া দেওয়া হয়। यদি উৎসর্পাবস্शায় সেই জজ্ৰ্রটির বাচ্চা হয়, তবে তাহাও সায়িবা বলিয়া গণ্য হয়।

সুদ্సী বলেন : কোন ব্যক্তির কোন মলোবাঞ্ছ পৃর্ণ ইইত বা র্রো হইলে মুক্তি পাইলে বা


দেওয়াকে সায়িরা বলে। তৎকারে সেই উৎসর্গীকৃত জন্তুর প্রতি কেহ আঘাত করিলে তাহাকে কঠোর শান্তি দেওয়া হইত।

আলী ইব্ন আবূ তালাহা (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ওসীলা বা়ল সেই ছাগীকে পর্যায়ক্রমে সাতটি বাচ্চা প্রসব করে। यদি সপ্তমবারের বাচ্চাটি পুরষ এবং মৃত হয় তাহা হইলে সেই ছাগীটাকে যবাই করিয়া মহিলা ব্যতিতত পুরুষরা খাইয়া ফেলে। অবশ্য যদি সপ্তমবারে ছাগী ও ছাগ উভয় ধরনের জীবিত বাচ্চা প্রসব করে তবে উভয়ট্টিকে ছাড়িয়া দিয়া বলে ছাগীটি ছাগটিকেও সহযোগী করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উহা তাহারা সকলের জন্য হারাম করিয়া নেয়। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযयাক (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতাংশ সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ ওসীলা সেই উষ্ধ্রীকে বলা হয়, যে উষ্ধ্রী পর্যায়ক্রমে দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। পরে দ্বিতীয়বারের বাচ্চাটার কান চিড়িয়া দিয়া সেইটাকে দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) ইইত্ও প্রায় এই ধরনের সংজ্ঞা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ওসীলা বলে সেই ছাগীকে, যে ছাগী দুইটি করিয়া পাঁচবারে দশটি ছাগী বাচ্চা প্রসব করে। ফলে উহাকে ছাড়িয়া দিত এবং পরে যদি উহার কোন ছাগ বা ছাগী বাচ্চা হইত, তবে উহাকে কেবন পুরুষরা খাইতে পারিত।
'হাম’ সম্পর্কে আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ কোন গৃহপালিত জন্তু দশবার বাচ্চা প্রসব করার পর উহাকে ‘হাম’ বলিয়া দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাতাদা এবং আবূ রওফও এইরূপ বলিয়াছেন।

আনী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ‘হাম’ সেই উষ্ধ্রীকে বলে, বে উষ্ট্রীর বাচ্চা হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে সেই উষ্ট্রীটাকে কেহ আঘাত করিত না, কেহ উহার পশম কাটিত না এবং কাহারো ক্ষেতে ঢুকিলে বা কাহারও কূয়ার পানি খাইলেও কেহ কিছু বলিত না। এইভাবে অনেকে অনেক কিছু বলিয়াছেন ।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ......মালিক ইব্ন নাযলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, মালিক ইব্ন নাयলা (রা) বলেন : একদা আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট পুরাতন জীর্ণ কাপড় পরিয়া আসিলে তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, জায়গা-সম্পদ তোমার আছে কি? আমি বলিলাম ঘ্যা, আছে। তিंনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি সম্পদ.তোমার আছে ? আমি বলিলাম, উট, ছাগল, গাধা ও দাসদাসী সবই আমার আছে। তিনি তদুত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়াছেন, তখন উহার পরিচয় প্রকাশিত হওয়া দরকার। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমার উট কি পরিপূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চা প্রসব করে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, উট তো পূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চাই প্রসব করে। উট কি অপূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চাও প্রসব করে ? তিনি বলিলেন, হ্যা, কিছু বাচ্চার কান কাটিয়া দিয়া তোমরা যে বল, এইটা বাহিরা। আর কতক বাচ্চার কান কাটিয়া দিয়া বল, এইপুলি খাওয়া হারাম। আমি বলিলাম, হ্যা, এইর্রপ করা হয়। তিনি বলিলেন ঃ না, তোমরা এমন করিবে না। এই সকল যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সবই হালাল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

অर्थाৎ ‘আল্লাহর নিকট বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হামের কোন বৈধতা নাই।’
বাহীরা বনা হয় লেই জভ্যুকে, যাহার কান কাট্য়া দেওয়ার পর উহার শিং, পশম ও দুধ লেই ঘরের কোন শিফ বা মহিলা ব্যবহার করিতে পারিত না। তবে লেইটি মারা যাওয়ার পর সক্লেই খাইতে পারিত।

সায়িবা বনা হহ় সেই গৃহপালিত জন্তুকে, यাহা দেবতার নাম্ উৎসর্প করিয়া দেওয়া হয়। जার গৃহপালিত জন্হুকে উৎসর্গ করা হ় বলিয়া ইহাকে সায়িবা বলে।

ওসীলা বলা হয় সেই ছগীকে, বে ছাগী ছয়বার প্রসব করার পর সকমবার্র প্রসব করিলে উহার শিং এবং কান কাঢ্য়া দেবতার নামে উৎস্গ করিয়া বনা হয়, নিঃসন্দেছে ইহা দেবতার নিকট প্ৗৗছিয়া গিয়াছ্র। जতঃপর ইহাকে যবেহ করা, পেটানো এবং লাহরো কেকেে ঢুকিলে বাহির করিয়া দেওয়া কিংবা কাহরো কৃপের পানি পান করিলে তাড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি নিযিদ্ধ হইয়া যায় । হাদীসের ভাষ্যমতে ইহার সঙ্ঞ্ ইহাই পাওয়া যায়।

মালিক ইইতে আবুন আহওয়াস (র) হইতে আাওফ ইবৃন মালিকের সৃত্রও এই ধরনের একটি হাদীস রহহিয়াছে। ত্বে হাদীসটির সনদে সশ্শয় রহিয়াছে বনিয়া মনে করা হয়।

ইমাম जাহমদ (র)......মলিক ইবৃন নাयলা (রা) হইতে এইর্পপ রিওয়ায়াত কর্রিয়াছেন।
অতঃপর আল্লাহ তাঅালা বানিয়াছেন :
‘কিন্ম সত্য প্রত্যাখ্যানকারীণণ আল্লাহর প্রত মিথ্যা আরোপ কর্রে এবং তাহাদের অধিকাংশই উপলক্ধি করে না।' অর্শাৎ তাহাদ্রের এইসব কর্মকা৩ জাল্লাহর শরীী অাত কর্ত্ক
 এবং ইহা তাহাদের মনগড়া শরীী"ত। তবে ইহার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চায়। কিতুু এই ধরনের কর্মকাত করিয়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। উপরন্ু ইহা তাহাদের জন্য বিপদ হইয়া দাড়াইবে।

जতঃপর বना হইয়াছে :
 عَلَيْ اَبَانَنَّا.
'যখন তাহাদিগকে বলা হয়, जান্লাহ যাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তাহারা বনে, আমরা জামাদের পৃর্বপুহুবকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জन্ग যथেট?
 এবং হারামসমূহ বর্জন কর্যার জন্য আহানান করা হয়, ঢখ্ ঢাহারা বনে, আমাদের জন্য আমাদ্রে বাপ-দাদাদ্দর সূত্রে পাওয়া পদ্জতিই যভথষ।
 পূর্বপুরুষগণ সত্য বুঝিত না, সত্যকে চিনিত না এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাই কি করিয়া তাহাকে অনুসরণ করা যায় ? সত্য কথা হইল, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জাহিল ব্যক্তির এবং সর্বাপেক্ষা ওুমরাহ পর্থটিই তাহারা অনুসরণ করিত।

##  

১০৫. "হে মু’মিনগণ! নিজেকে ঠিক রাখাই তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। ঢোমরা यদি সঠিক পথে থাক তবে যে বিপকে গিয়াছে, সে তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে, তিনি সে সম্বক্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।"

তাফ্সীর ঃ আল্নাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদিগকে নির্দেশ দেন ঃ তোমরা নিজ নিজ আप্মা শ্ধদ্ধ করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিতে সাধ্যমত কোশেষ কর।

তিনি আরো বলেন ঃ শে নিজ আশ্মা শ্ধ্ধ করিয়া নিবে, নিকট ও দূরের কোন লোকের কোন ক্ষতিই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন, যে বান্দা আমার আদেশ ও নিবেধমত হালাল ও হারামের ব্যাপার মান্য করিবে, তাহাকে কোন গুমরাহ ব্যক্তিই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। ওয়ালিবী হইতেও এইর্সপ ব্যাখ্যা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মুকাতিন ইব্ন হাইয়ানও এইর্দপ বলিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :
يَايُّهَا الَّذِيْنَ اَمْنُوْا عَلَيْكُمْ آَنْسُكَمُمْ.

जর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! আ丬্মরক্মা করাই তোমাদের কর্তব্য।’


تَعْمَلَوْنِ.
অর্থাৎ "প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার নেক আমলের নেক প্রতিদান এবং প্রত্যেক বদ আমলকারীকে ঢাহার বদ আমলের বদ প্রতিদান দেওয়া হইবে।’

অবশ্য ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না বে, সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজের নিষেষ প্রদান করা অপ্রয়োজনীয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে বাধা দেওয়া একটি অপরহার্য দায়িত্ব।

ইমাম আহমদ (র)......কায়স ইইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স বলেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) দাঁড়াইয়া হামদ ও সানা পাঠপূর্বক বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা

এই আয়াতটি পাঠ কর বটে, কিন্নু ইহার যথাযথ অর্থ করিতে তোমরা ব্যর্থ থাক। আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ऊনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায় কাজ করিতে দেখিয়া উহা প্রতিরোধ না করে, তবে তাহাদের উভয়ের আল্লাহর গযবে ধ্ণংস হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

কায়স বলেন ঃ আবূ বকর (রা) আরো বালিয়াছেন যে, হে লোক সকন ! তোমরা মিথ্যা কথা ইইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা মিথ্যা কথা মানুষকে ঈমান হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।

এই হাদীসটি ইব্ন হিব্বান স্বীয় সহীহ সংকননে এবং সুনান চতুষ্টয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ ইইতে মুত্তাসিল ও মারফূ‘ সূত্রে বিরাট একদল আলিমও অনুর্রপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। দারে কুতনী এককভবে এই হাদীসটি মারফূ‘ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তবে ‘মুসনাদে সিদ্দীকে’ হাদীসটি আরো বিস্তারিত আকারে রহিয়াছে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)......আবূ উমাইয়া শাররানী হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ উমাইয়া শার্রানী বলেন ঃ একদা আমি আবূ সালাবা আল-খুশানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ
— এই আয়াতটির অর্থ আপনি কিভাবে করেন ?
উত্তরে তিনি বলেন ঃ ধন্যবাদ। তুমি এমন একজন লোককে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহার অর্থ তাহার জানা রহিয়াছে। আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন ঃ বরং তোমরা সেই দিন পর্যন্ত ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে থাকিবে যতদিন তোমরা লোকদের আজ্মার সংকোচন, ইচ্মার দাসত্,, আখিরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য এবং অপরের রায় ইইতে নিজের রায়কে সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে দেখিবে। তবে সেই দিন তোমরা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্গহণ করিবে। আওয়ামকে তাহাদের নিজ গতিতে চলিতে দিবে। কেননা তোমাদের পরবর্তীকলো এমন একটি যুগ আসিবে যখন কোন সৎলোককে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে হাতে জ্রলন্ত অংগার নিয়া অপেক্ষা করার মত কষ্ঠ পোহাইতে হইবে। অবশ্য সেই সময়ে একজন নেককারের নেকী তোমাদের পণ্চাশজনের সমপরিমাণ বলিয়া গণ্য ইইবে।

আবদুল্মাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! তাহারা কি তাহাদের, না আমদের পঞ্ণাশজনের সমপরিমাণ নেকী প্রাপ্ত হইবে ? উত্তরে রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, তাহাদের একজনে তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ সওয়াব প্রাপ্ত হইবে।
 দাউদ ও ইহা বর্ণা কর্যিয়াছেন। ইব্ন মাজাহ, ইব্ন জারীীর ও ইবৃন জাবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন উত্বা ইবূন आবূ হাকীমের সূত্রে।

আবদুর রহমান (র)......夕সান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, হাসান বলেন : ইব্ন মাসউদ

—এই जয়াত সস্পক্কে জিজ্ঞাসা কর্রিলে তিনি বলেন : এই আয়াত্রে বক্ত্ব] বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান সময়ে লোক তোমাদের কথা শোনে ও মানে। কিলু সামনে এমন একটি সযয় आসিতেছে যখন লোককে ভাল কথা বলিলে তাহারা যা তা বলিয়া জবাব দিবে। অথবা তিনি বলিয়ছিলেন, লেই সময় তোমাদের কथা ঐহণ কেহ না করিলেলে তোমরা নীরব थাকিবে এবং উত্জেজিত হইবে না। কেননা সেই সময়ে ঢাহারা তোমাদের কথ্থ গ্গহণ না করিলে উহার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাইবে না।

आবূ জাফ্র আল-রাयী (র).....ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবুল आनীয়া বলেন ঃ একদা আমরা অনেকে ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিনাম। এমন সমय উপবিষ্ঠ দूই লোকের মধ্যে বাকবিত্খা ఠরু হয়। এক পর্यায়ে তাহারা উভয়ে হাতাহাতিতে লिষ্ঠ হইয়া যায়। তथন উপবিষ্ট লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলেনন, আমি কি উঠিয়া ন্যা/্য়র आাদেশ এবং অन্যায়ের প্রতিরোধ করিব না ? এই জিঞ্ঞাসার জবাবে এক ব্যক্তি বলেন,

 এই আয়াতের মর্মার্থ ইহ নয়। এই ঘটনায় ইহ প্রযোজাও নয় । কররজান যাহা বনা হইয়াছে, তাহা স্ব স্ব স্থানে প্রব্যেজ্য। কুরজানের কিছू কथার কার্যক্ষেন্র লেই আয়াত নাযিল হওয়ার পৃর্বে
 যथाর্থত প্রমাণিত হইবে নবী (সা)-এর পরবর্তী সময়ে, কিছू প্রমাণিত ইইবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের ময়দান সশ্পর্কে যাহা বলা ইইয়াহ, তাহ সেখানকার জনাই কেবন গ্রোজ্য। বেমন বেহেশ্ত-লোযখ ও হিসাব-নিকাশ সশ্শর্কে যাহা বলা হইয়াহ, তাহা লেই সময়ের জন্য প্রযোজা थাকিবে। जতএব যতদিন তোমাদের উদ্দে্য ও জাকাক্শা এক থাকিবে, তোমরা বহধা বিতত্ত না ইইবে, जার যতদিন সত্য বলিলে তোমরা একে অপরকে জঘাত না করিবে, ততদিন এই
 তোমরা জনৈক্বের সৃষ্টি করিরেবে এবং সত্যের আদূশ কর্রিলে তোমাদের উপর আঘাত আসিবে, তখন তোমরা নীরবব থাকিয়া আা্ঘরক্ষা করিবে। जতএব সেই সমল্যের জন্য এই আয়াতটি প্রামা|জ্য হইবে। ইবৃন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......সুফিয়ান ইব্ন উ'কাল হইঢে বর্ণনা করেনেন বে, সুফ্ফিয়ান ইব্ন উ’কাল বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, বর্তমানে কি আমরা নীরূব থাকিব,


কাशীর—०/৮৭
 পথज্ট হ হয়াঢে লে তোমাদিগকে কোন কতি করিতে পারিবে না।'

জবাবে ইব̣ন উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত आমার এবং আামার সংগী-সাথীদের জন্য জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা রাসূনুন্মাহ (সা) বলিয়াছ্নে খবরদদার! তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট আমার কথা পৌঁছইয়া দাও। অতএব আমরা হইলাম
 এমন লোকদের জন্য প্রবোজ্য যাহারা তাহাদের সমসাময়িক লোকদিগণ্ক সত্য ও ন্যায়ের পথে आহান করিনে তাহারা তাহ র্পাত্जাবে প্রতাখ্যান করিবে।

মুহাশ্মদ ইবৃন বিশর (র)......সাওয়ার ইব্ন শাবীব হইতে বর্ণনা করেন বে, সাওয়ার ইবূন শাবীব বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তেজ মেজাय ও বাগীী এক ব্যক্তি আসিয়া ইব্ন উমর (রা)-কে বলেন, হে অাবূ অাবদুর রহমান! এমন ছ়যজন লোক রহহ্য়াছে যাহারা প্রত্যেকে কুরজানের বড় বড় জািিম। অথচ তাহারা প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি শিরকের অভিব্যোপ করে। তাহারা ইজতিহাদের ভ্যেপ্যতাও রাঁে। তাহাদের অত্তরে নেক উদ্দেশ্য ব্যতীত বদ উদ্দেশ্য আাছ বলিয়া জামার মনে হয় না। কিঙ্ু তাহারা একে অন্যের প্রতি শিরকের অভিয্যোপ করিয়া চনিয়াছে। এই কথা ఆনিয়া এক ব্যক্তি দাড়াইয়া বলে, একে অপরের প্রতি শিরকের মিথ্যা অভি্যোগ করার চের্যে হীন উদ্mশ্য जার কি হইতে পারে ? উত্তর আগত্ভুক বলেন, आমি জাপনার নিকট জিঞ্ঞাসা করি নাই, জামি শায়খ্খে নিকট জিজ্ঞাসা কর্য়াছি। তিনি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিবেন। জাপলি কে ? এই বলিয়া লোকটি ইব্ন উমর (র্রা)-কে আবার জিঞ্ঞাসা করেন, এই লোকদের ব্যাপারে জাপনি কি বলেন ? ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ তুমি কি বলিতে চাও বে, जামি তোমাকে তহাদিগকে হত্যা কর্রার जাদেশ দেই ? অথচ তোমার দায়িত্ণ হইন তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে হিকমত্তে মাধ্যমে পারুশ্পরিক কাদা ছোড়াছূড়ি হইতে নিবৃত্ত করা। ইহার পর যদি তাহারা সংশোধন না হয় তবে তোমাকে জবাবদিशি করিতে হইবে না। কেননা জাল্লাহ অ'জালা বলিয়াছ্ছন :


आহমদ ইবৃন মিক্দাম (র)......जাবূ মাयিন (র) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, আবূ মাयিন বলেন ঃ উসমান (রা)-এর থিলাফত্তের সময় একবার জামি মদীনায় গিয়া দেখি যে, একস্থলে

 आয়াতणিন প্রর্রোগকান এখন্ো আলে নাই।

কাসিম (র)......যবায়়র ইব্ন নুফায়র (র) হইঢে বর্ণনা করেন ব্, যুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) বলেন ঃ একদা आমি রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর বহ সংখ্যাক সাহাবীর এক অনুঠ্ঠানে উপস্থিত ছিনাম। লেই অনুষ্ঠানের উপস্থিত লোকদ্দের মধ্যে অামি ছিনাম সর্বকনিষ্ঠ। অনুষ্ঠানে আলোচন্না হইতেছিল ন্যায়ের আাদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্পর্কে। জামি বলিলাম, আল্লাহ তাঁার কিতাবে কি বলেন নাই বে,

অর্থাৎ ‘হে বিশাগীগণ! আঘ্যরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য;; তোম়া যদি সৎপাথ পরিচালিত ₹ও তবে বে পথ凶্টষ হইয়াছে লে তোমাদের কোন কতি করিতে পারিবেবে না।’

এই কথা বলিলে সকলে জামার দিকে তাকান এবং বলেন, তু'মি এই আয়াতটির মর্মাথ্থ সम্পক্কে অবহিত নও। তাহাদদর একযোগে এমন প্রতিবাদের মুখে আমি একেবারে চুপ হইয়া যাই এবং মনে মনে বলি, উহ! কথাঢা না বলাই উচিত ছিল।

পরে সভ ভগ হওয়ার প্রাক্কালে সকনে আমাকে নক্ষ কর্রিয়া আমার ভাঞ্গ মনকে চাঞ্গা করার উm্mে্যে বলেন, पুমি ছোট মানুষ, এই অায়াতের প্র<্যোপকাল সশ্পর্কে তোমার ধারণা নাई। কিনু আষর্ব্যু কিছু নাই। তোমর বয়লে সেকান ঢুমি দেথিত্ও পার। যখন দেথিবে,
 লোক স্ব স্ব মতকে প্রাধান্য দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তখন তুমি আা্পন্ষার পथ বাছিয়া নিবে। তাহা হইলে কোন পথএ্ট তোমার কোন কতি করিতি পারিরে না।
 বলেন : একদা হাসান বসর্রী (র) —
—এই আয়াতটি তিলাওয়াত পৃর্বক বলেন, जালহামদু লিল্মাহ! পৃর্বকালের মু’মিনদের মধ্যে মুনাফিক ছিন এবং বর্ত্মানকালের মু’মিনদের মধ্যেও রহিয়াছ্।। কিুু সুথ্রে বিষয়, লেকালেও মুনাফিকদের কর্মকাও जপসন্দ করা ইইত, जার একালেও তাহাদের কর্মকাঙ অপসন্দ করা হইয়া থাকে।
 কর এবং यদি ডুমি সeপথে পরিচালিত হও, তবে বে পথష্টষ হইয়াছে লে তোমার কোন ফতি করিতে পারিবে না। ইব্ন জারীীর ইহা বর্ণনা কর্য়য়াহ।
 পৃর্বসৃরীদhর অনেকেই এই ধরনের মর্মাথ্থ ব্যক্ করিয়াছছন।

 বশবর্তী হইয়া যথ্থন দামেশকের গীর্জা ভাপ্কিা মসজিদ নির্মাণ করা হইবে, তথন এই আয়াতটি প্রত্যেজ্য বনিয়া মনে করিতে হইবে।

## (1.7) الَّنُّنِ ذَوَا عَبُلٍِ


 (I.v)





 সময় ঢোমাদের মষ্য হইচে দুইজন ন্যায়্রবান সাক্শী র্রাথিও; অার যथন তোমরা সক্রে যাও এবং মৃহ্যু্রপ বিপদ উপস্থিত হয়, ঢখन তোমাদের বাহিরের দুইজন সাষ্ষী রাথিఆ; ঢাহাদিগকে ঢোমরা সন্দেহ কর্রিলে নামাব্রে পর অপেক্ষমান রাথিয়া অাল্লাহর নাম্ এই শপথ কর্রাও ঃ অামরা টাকায় বিক্রি হই নাই ও আা্্ীীয়তার খাতিন করি নাই এবং जাল্লাহর সাক্ఘ গোপন করি নাই; (ঢাহা করিলে) অবশাই আমরা পাপীদ্দর অন্তর্ভূক্ত হইব।"
১০৭. "চथাপি यদি প্রকাশ পায় বে, ঢাহারা মিথ্যা বनिয়াহू, তবে ওসীয়াতকার্রীর

 কর্নিয়া থাকি, ঢাহা হইচে অবশ্যই জামরা পাপীদের অত্তর্ভুळ হইব।"
 ঢাহারা ভয় পাইবে বে, তাহদিগকে শপণথর পুনরাবৃত্তি করানো হইবে। আার আল্লাহকে ভয় কর ও (তাঁহার কথা) শোন এবং অাল্মাহ যালিম সম্প্রদায়ক্ক পথ দেখান না।"

ঢাক্সীর ঃ এই আয়াতটি একটি বিরাট আদেশkূপ গণ্য। কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইবৃন জাব্মাস (রা) হইতে আাওকী ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইব্রাহীী হইতে হাপ্পাদ ইব্ন আবূ সুলায়মানও বালিয়াছেন ভে, আয়াতটির বিধান রহিত করা হইয়াছ্, কিত্ুু ইবৃন জারীর সহ অনেকের্র অভিমত হইল ভে, আয়াতটির আাদেশ রহিত নয়; বরং এখनো কার্यকর। যাহারা বলেন, জয়াতটির হহুু মানসৃখ, ঢাহাদের কথা নিয়া এখন আলোচ্না করা ইইবে। আয়াতে বলা ইইয়াছ্ :


 তোমাদের সাক্ষী হইবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন। এই বাক্যটি ইহার মধ্যে উহ্য ছিল।

जর্থাৎ এখানে مضـاف হিসাবে আর একটি (শব্দ) ছিল यাহা বাকরীতির নিয়মে লুল্ত
 হইয়াছে।

 - -'มুসলমানদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণণ ব্যক্তি।' এই তরকীব করিয়াছেন জমহ্রু উলামা।

 সাক্ষী রাখিবে।' ইব্র্ন আবূ হার্তিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবীদা, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, হাসান, মুজাহিদ, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামুর, সুদ্দী, কাতাদা, มুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতেও এইন্রপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।
 ওসীয়াত হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে।' ইকরিমা ও আবীদা হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন অর্থাৎ মুসলমান ব্যতীত আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে দুইজন।

আবীদা, అরাইহ, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুহাশ্মদ ইব্ন সীরীন, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামুর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, শাবী, ইব্রাহীম নাখঈ, কাতাদা, আবূ মিজলাय সুদ্দী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতেও এইন্রপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইকরিমা ও আবীদা হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন : أَ أخَرْانِ مِنْ غَيْرْكُمْ অর্থাৎ যাহাদের জন্য ওসীয়াত করিবে, তাহাদের ভিন্ন অন্য দুইজন।’

হাসান বসরী ও যুহরী (র) হইতেও ইব্ন আবূ হাতিম (র) এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছন।

 মুসলর্মান সাক্ষীর অভাবে যিপ্মীদের সাক্ষী করা বৈধ হওয়ার জন্য উপরোক্ত শর্ত দুইটি বর্তমান থাকিতে হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......৩রাইহ হইতে বর্ণনা করেন শে, ওরাইহ বলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে সফরের সময় ব্যতীত সাক্ষী করা জায়েय হইবে না। অবশ্য সফরের সময়ও জাঢ়য় হইবে না যদি না বিষয়টা ওসীয়াত সম্পর্কিত হয়।

আবূ কুরাইব (র)...... ৩রাইহ হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র) হইতেও এইর্গপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু অন্য ইমামত্রয় মুসলমানদের কোন ব্যাপারে যিম্মীদের সাক্ষী নাজায়েয বালিয়াছেন। তবে আবূ হানীফা (র) যিন্মীদের ব্যাপারে যিশ্পীদের সাক্ষী জায়েय বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......যুহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন ঃ সুন্নাত মুতাবিক আবাসে বা সফরে কোন অবস্থায়ই মুসলমানদের কোন ব্যাপারে কাফিরদিগকে সাক্ষী করা জায়েय নয়।

ইব্ন যায়দ বলেন ঃ এই আয়াতটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যে এমন অবস্থায় মারা যায় যখন তাহার নিকটে কোন মুসলমান উপস্থিত ছিল না। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ইসলামের আবির্ডাবকালে। দেশ ছিল দারুল হরব। জনগণ ছিল কাফির। তখন ওসীয়াতের মাধ্যমে মীরাস বন্টন করা হইত। অতঃপর ইহা রহিত করিয়া ফারাইয जনুসারে মীরাস বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহার কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই শানে নুযূলটির ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্মাহ ভালো জানেন।

ইব্ন জারীর (র)-

-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :
 হইতে মধ্যে হইবে, না ভিন্ন দুইজন ব্যক্তি হইবে, এই ব্যাপারে দুইটি শর্ত রহিয়াছে।

এক. ইয়াयীদ ইব্ন আবদুল্নাহ ইব্ন কাসীত (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক. (র) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি সফর করে এবং তাহার সংগে যদি মালামাল থাকে, আর সেই সফরে যদি তাহার নিকট মৃত্যুর্রপ বিপদ উপস্থিত হয়, তবে সে দুইজন মুসলমানের নিকট তাহার মালামাল রাখিয়া যাইবে এবং যাহাদের নিকট মাল রাখা হইল, তাহাদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী রাখিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

দুই. দুইজন সাক্ষী হইবে যাহা আয়াতের বাছ্য অর্থে বুঝা যায়। যদি সাক্ষীদ্য়়ের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি ওসীদের মধ্যে হইতে কেহ না হয়, তবে উভ়য় সাক্ষীর মধ্যে ‘ওসায়া’ ও 'শাহাদাহ’ এই বৈশিষ্ট্য দুইটি অবশ্যই থাকিতে হইৰে। যেমন তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দার ঘটনায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইনশাআল্মাহ এই বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

সাক্ষীদ্বয়ের ব্যাপারে ইব্ন জারীর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন : আমরা জানি, সাক্ষীদের হইতে কখনো কসম নেওয়া হয় না। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কার্যক্ষেত্রে সাক্ষীদের ইইতে কসম আদায় করিতে হইবে। তাই এই কথা মনে করাই বাঞ্ছীয় যে, এই বিষয়টি অন্য সকল বিষয়ে সাক্ষ্যদানের বিষয় হইতে আলাদা। অন্য কোন ব্যাপার এই বিষয়টির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যাইবে না। এইটি একটি বিশেষ সাক্ষী এবং বিশেষ ব্যবস্থা। ইহাছাড়া এই বিষয়টির মধ্যে এমন কিছু শর্ত এবং কথা আছে, যাহা অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই যখন সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিবে, তখন এই আয়াতের বিধান মুতাবিক সাক্ষীদের হইতে কসম আদায় করিবে।
 আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ অর্থাৎ সাক্ষীদের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হইলে আসরের সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, ইকরামা, কাতাদা, ইব্রাহীম নাখউ ও সাঈদ ইব্ন যুবায়রও এই কথা বলিয়াছেন।

যুহরী বলেন ঃ সাধারণভাবে যে কোন নামাযের পরে কসম নেওয়া যাইবে।
সুদ্দী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ সাক্ষীদের স্ব স্ব ধর্মীয় ইবাদতের পরে কসম নিতে হইবে।

আবদুর রাযयাক (র) আবীদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন?! ই ইব্রাহীম নাখঈ এবং কাতাদারও অভ্মিত ইহাই।

মোট কথা এমন একটি স্থানে তাহাদের নিকট হইতে কসম গ্ৰহণ করিবে যেখানে যথেষ্ট লোকের উপস্থিতি থাকে।

 মনে জাগে, তখ্খন তাহাদের হইতে নিম্ন শপথ গ্রহণ করিবে :
 ভোগ আমরা 'কামনা করি না।' এই অর্থ করিয়াছেন মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র)।
 আশ্মীয়ের দ্বারা প্রভাবিত হউউ ।'

## 

উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্যের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিয়া সাক্ষ্য বা শাহাদাতকে আল্লাহর দিকে اض ا করা રইয়াছে।

কেহ কেহ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)...... আমির শা’বী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 প্রথমোক্ত পঠনটিই প্রসিদ্ধ।
 সাক্ষ্য यদি উন্টাপান্ট কর্রিয়া ফেনি বা পূরা সাক্কাটই গোপন কর্রিয়া ফেনি, তাহা হইলে আমরা পাপীদূর অন্ভর্ভুক্ত হইব।
 অংশীদারদদর অংশশর সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীদ্যের খেয়ানত ও মিথ্যাবাদিত্ প্রমাণিত ও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে —

অর্থাৎ ‘যাহাদের স্বাথ্থহানি घট্য়াহা, তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের

 বর্ণনা করা হইয়াহ্র।

হাকিম (র).......অাनী ইবৃন आবৃ তালিব (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকক বর্ণনা করেন ভে,
 এইkূপ পাঠ করিয়াহেন।

অতঃপর হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি মুসনিম্মে শর্তে সহীহ বটে কিতুু তিনি হাদীসটি স্থীয় গ্ন্থে সন্নিবেশিত কর্রেন নাই।
 কর্রিয়াহেন।
 জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

यাহা হউক, অমহূর্রের পঠনমতে ইহার অর্থ হইন এই ব্যে, যথন নির্ডরভ্যোগ্য সূত্রে সাক্ষীদ্যের মিথ্যাবাদিত প্রমাণিত ইইবে, তখন ওয়ার্রিসদ̆র মষ্য হইতে এমন দুইজন ওয়ার্রিস সাক্ষ্যদান্নর জন্য দগায়মান इইবে যাহারা সর্বাপেক্থা নিকটত্ম ওয়ারিস।
 বनिবে, 向মাদের সাক্ষ তাহাদের অপেক্ষ্ সর্ত্য ও স্ঠিক।




মোটক্থা ওয়ারিসদের নিকট হইতে বে স্ধীকরোক্তি নেওয়া হইবে, ঢহা এই ধরন্নে ইইবে। অথবা হত্যাকারী यদি কপটতার আশ্রয় নেয়, তখন নিহত ব্যক্তিহ অাষ্̣ীয়-ব্বজনরা ভ্বেন শপথ করিয়া তাহাদের দাবি আদায় করে, এই স্থানে তদ্র্রপ করিতে হইবে। শপণথের বর্ণনায় এই ব্যাপার্রি বিত্তারিত আলোচনা রহিয়াহে।

এই আলোচনার সমর্থনन হাদীলে জািিয়াছে বে, ইব্ন আবূ হত্ম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

准 তামীমদারী বলেন ঃ একমাত্র আমি এবিং আদী ইব্ন বাদ্ா ব্যতীত এই পাপ হইতে সকলেই মুক্ত।

পৃর্বে তাহারা উভয়ে খ্রিস্টান ছিল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহারা উভয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাতায়াত করিত। একবার তাহারা ব্যবসার উদ্দেশ্য সিরিয়ায় যাইতে থাকিলে বনী সাহমের আযাদকৃত গোলাম বুদাইল ইব্ন আবূ মরিয়ামও তাহাদের সংগী হয়। সেও ব্যবসায়ী ছিল। মাল ক্রয়ের জন্য তাহার নিকট রৌপ্যের মূন্যবান একটি পেয়ালা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে সে তাহাদের উভয়ের নিকট তাহার সকল মালাামাল সোপর্দ করিয়া তাহা তাহার বাড়িতে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিয়া যায়।

তামীমদারী বলেন ঃ লোকটি মারা গেলে আমরা তাহার মূল্যবান পেয়ালাটা বাহির করিয়া এক হাজার দিরহামে বিক্রি করিয়া উহা দুইজনে সমানভববে ভাগ করিয়া- নিই।

অতঃপর আমরা দেশে পৌঁছিয়া তাহার বাড়িতে গিয়া তাহার আষ্মীয়-স্বজনদের নিকট পেয়ালাটা ব্যতীত সকল মালামাল পৌঁছাইয়া দেই। তাহারা আমাদিগকে পেয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলি যে, সে আমাদিগকে কোন পেয়ালা দিয়া যায় নাই।

রাসূলুল্নাহ (সা) মদীনার আগমন করার পর তামীমদারী ইসলাম গ্রহণ করিলে সেই কথা মনে করিয়া সে তাহাদের পরিবারের লোকদিগকে সেই পেয়ালাটি সম্পর্কে অবহিত করে। অতঃপর তাহার পাঁচশত দিরহাম তাহাদের হাতে দিয়া বলে, অবশিষ্ট অর্ধ্বক মূল্য আমার সংগীর নিকট রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সংগী এই কথা অস্বীকার করিলে রাসূলूল্মাহ (সা) তাহাকে তাহার ধর্মমতে শপথ করিয়া বলার জন্য আদেশ করেন। ফলে সে শপথ করে। অতঃপর এই


‘তৎক্ষণাৎ' আমর ইব্ন আস ও অন্য একজন লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের সপক্ষে শপথ করিয়া বলিলে আদী ইব্ন বাদ্দা তাহার অংশের পौচশত দিরহাম দিতে বাধ্য হয় ।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)......মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইইতে এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।
তবে তাহাতে এই কথাও রহিয়াছে বে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সকলকে আনা হইলে বিবাদী তাহার দেনা অস্বীকার করে। ফলে রাসূলুল্মাহ (সা) ওয়ারিসদের নিকট তাহাদের অভিযোগের প্রমাণ চাহিলে তাহারা প্রমাণ দিতে অপারগ হয়। তখন তাহাদিগকে অভিযোগের সত্যতার ব্যাপারে স্ব স্ব ধর্মমতে শপথ করার জন্য আদেশ করেন। ফলে সেইমতে তাহারা শপথ্ করে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় :


অর্থাৎ ‘অথবা শপথথর পর আাবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ে।’
অতঃপর আমর ইব্ন আস ও অপর এক ব্যক্তি উঠিয়া তাহাদের সপক্ষে শপথ করিলে আদী ইব্ন বাদ্দা সেই পাঁচশত দিরহাম তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হয়।

মূলত হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদও বিঔ্ধ্ধ নয়।
কাঘীর—৩/৮-

এই রিওয়ায়াতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক যে আবূ নাযরকে সনদে আনিয়াছেন, আমার মতে তাঁহার আসল নাম হইল মুহাম্মদ ইব্ন সায়িব আল-কালবী। তাহাকে আবূ নাযর বলিয়া ডাকা হয়। এই ব্যক্তিকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বেলায় গ্রহণ করেন না। কেননা তিনি মুফাসসির হিসাবে প্রসিদ্ধ। উপরন্তু আমি (তিরমিযী) মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈলের নিকট শুনিয়াছি যে, মুহাম্মদ ইব্ন সায়িব আল-কালবী আবূ নাযর নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালিহ হইতে কোন রিওয়ায়াত করিয়াছেন কিনা, সেই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

অন্য সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : বনী সাহাম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দার সহিত বাণিজ্যে বাহির হন। সেই ব্যক্তি এমন এক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন্থ যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। তাই তিনি তাহার সংগীদ্বয়ের নিকট অর্থ-সম্পদ দিয়া উহা তাহার বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিযা যান। তাহারা সেইমতে মৃতের বাড়িতে তাহার অর্থ-সম্পদ পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু তিনি স্বর্ণের যে পেয়ালাটা সজ্গে নিয়াছিলেন, সেটা তাহারা পাইল না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এই ব্যপারে কসম আদায় করিলেন। তবুও তাহারা স্বীকার করিল না। এমন সময় সেই পেয়ালাটি মক্কায় একজন লোকের নিকট় পাওয়া যায়। সে তাহাদিগকে জানায় যে, পেয়ালাটি সে তামীমদারীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে সাহমীর দুইজন আত্মীয় দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলে, তাহাদের উভয়ের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার বেশি। অতএব আমরা বলি, পেয়ালাটি আমাদের। আবারও আমরা বলিব, এই পেয়ালাটি আমাদের। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিन হয় :

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে সাক্ষী রাখিবে।'
আবূ দাউদ (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন আদমের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। কারণ, ইহার সনদের মধ্যে ইব্ন আবূ যায়িদা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবুল কাসিম কূফী রহিয়াছেন। তবে কেহ কেহ, বলিয়াছেন, বর্ণনাকারী হিসাবে তাহারা উভয়ে গ্রহণযোগ্য।

তাবিঈদের মধ্যে ইইতে মুরসাল সূত্রে ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন ও কাতাদার রিওয়ায়াতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে, অপথ অনুষ্ঠান আসরের নামাযের পরে অনুষ্ঠিত হইবে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ।

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও যাহ্হাকও এই হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঘটনাটির সত্যতা পূর্বসূরীদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এই ঘটনাটির সত্যতার ব্যাপারে আরো রিওয়ায়াত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইব্ন জারীর (র)...... শা’বী হইতে বর্ণনা করেন যে, শা’বী বলেন ঃ এক মুসলমান ব্যক্তি বিদেশে সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তাহার ওসীয়াতের সাক্ষী করার জন্য কোন

মুসলমনকে না পাইয়া অগত্যা দুইজন কিতাবীকে তাহার ওসীয়াতের সাক্ফী কর্রিয়া যায়। অতঃপর তাহারা উ৬য়ে কৃষায় উপস্থিত হইয়া আব̨ মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া সেই ঘটন্ন বিত্তারিত্ভাবে বনে এ্ৰং তাহাদের নিকট মৃতের রাাখিয়া যাওয়া ওসীয়াতকৃত সশ্পদ তাঁহার নিকট পেশ করে।

তখन আশজারী (রা) বলেন ঃ এই রকম একটি ঘট্না রাসৃনুল্बাহ (স)-এর সময়েও ঘটিয়াছ্রিন। অার দিতীয়টি ঘটিন এই।

অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে ওসীয়াতের সত্ততর ব্যাপারে আসরের নামায্যে পরে এই বनिয়া শপথ নেওয়া হয় ভে, তাহারা যাহা বनিয়াহহ তাহা মিথ্যা নহে, পরিির্তন করিয়া কিছूহ বना হয় নাই এবং ওসীয়াতের কোন অংশ গোপন করা হয় নাই। অতঃপর তাহাদর সাক্ম সত্য বनिয়া মানিয়া নেওয়া হয়।

जমর ইবৃন आनী आাन-ফাল্লাস (র)......जাবূ মূসা आশজারী (রা)-এর এই ফয়সালাঢি শা'বী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য বে, এই উङয় সনদই সহীহ। এই কथা শ্পt্ট বে, এই घটনাটি রাসূলূa্মাহ (সা)-এর যমানায় সংখটিত হইয়াছিন। जাল্লাহই ভাল জানেন।

হৃৃর (সা)-এর যুপের তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদার ঘটনার ব্যাপার্ সকলে একমত এবং সন্দেহমুক্ত। এই কথাও সর্বজনবিদিত বে, তামীমদারী ইবৃন আউসদারী (রা) নবম হিজরীতে ইসলাম কবৃন করিয়াছ্ছিনেন। অতএব প্রমাণিত হইন বে, आশাজারী (রা)-এর ঘটনাঢি সশ্ণূর্ণ ডিন্ন घট্ন। । আল্মাইই ভালো জানেন।

সুদ্দী (র) হইতে আবসাত-

-এই আয়াত সশ্পর্কে বলেন ঃ এই আয়াতে মৃত্যুর সময় ওসীয়াত করার জন্যা দুজন মूসলমানকে সা⿵্⿰ী কর্রিয়া রাখার কथा বना হইয়াছে। এই जায়াতের হকুম একমাত্র নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করার সময় প্রযোজা।
 মৃহ্যুব্র করার সময় প্রযোজ।
 মুসনমান ना থাকে তবে ইয়াহূদী, শ্রিস্টান कিংবা অগ্নি উপাসকের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তিকে ওসীয়াত করিয়া যাইবে। তাহাদের নিকট অর্থ ও মানামাল সোপর্দ করিয়া দিবে। তাহারা গিয়া ఆभীয়াত যুणবিক লেই মালের অংপীদারদিগকে বুঝাইয়া দিবে। जতঃপর মৃত ব্যক্তির অংশীীদার্রো যদি তাহাদের কথ্া মানিয়া নেয়, তবে তো ভাল। यদি অংশীীদাররা তহাদের কथা না মানে, তবে উপরস্থ মহলে বিচার দাবি করিতে হইবে। তাই আল্মাহ ত'জালা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "তাহাদের সাক্ষ্যের বেলায় তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদের নিকট ইইতে শপথ গ্রহণ করিবে।

আবদুল্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ মৃতের ওয়ারিসরা সাক্ষীদ্য়ের সাক্ষ্য অস্বীকার করিনে তাহাদের উভয়কে মিথ্যা বলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর আবূ মূসা (রা) তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে আসরের নামাযের পর শপথ গ্রহণ করার ইচ্ছা করিলে আমি বলি যে, তাহাদের নিকট আমাদের নামাযের কোন ুরুত্ব নাই। তাই তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মীয় উপাসনার পর শপথ নেওয়া উচিত। অতঃপর তাহারা উভয়ে তাহাদের ধর্মমতে উপাসনা সমাপন পূর্বক আল্নাহর নামে কসম দিয়া বলে : আমরা স্বল্পমূল্যে আল্লাহর কসম বিক্রি করিতে পারি না। যত স্বার্থই আমাদের থাকুক না কেন, আমরা শপথ পাঠ করিয়া সত্য গোপন করিতে পারিব না। যদি আমরা এমন করি, তাহা হইলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব। আপনাদের ভাই আমাদিগকে তাহাই বলিয়াছিলেন যাহা আমরা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আপনাদিগকে বে সম্পদ আমরা সোপর্দ করিয়াছি, তাহাই তিনি আমাদের হাতে দিয়াছিলেন।

তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করার পূর্বে ইমাম তাহাদিগকে বলিয়াছেন ঃ यদি তোমরা ওসীয়াতের কোন অংশ গোপন কর বা আ丬্মসাৎ করিয়া থাক, তাহা হইলে পরবর্তীত তোমাদিগকে কওমের লোকেরা উপহাস করিবে ও তাহার পর তোমাদের সাক্ষ আর গ্রহণ করা হইবে না এবং এইজন্য তোমাদগিকে শাস্তিও ভোগ কর্রিতে হইবে।

এই ধরনের লোকদের সাক্ষীর ব্যাপারেই বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে লোকের যথাযথতাবে সাক্ষ্যদান করার।’ শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে, এই ভয়ে তাহারা সত্য সাক্ষ্য দিবে। ইবৃন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন यूবায়木 ও ইবরাহীম ${ }^{\circ}$ কোন ব্যক্তি সফরের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে তখন তাহার ওয়ারিসদের ওসীয়াতের জন্য দুইজন মুসলমানকে সাক্মী রাখিবে। যদি সেখানে মুসলমান না থাকে তবে আহলে কিতাবদের দুইজনকে সাক্ষী রাখিবে। সাক্ষীদ্য তাহাদের নিকট রাখিয়া যাওয়া মৃত ব্যক্তির মাল নিয়া ওয়ারিসদের নিকট আসার পর তাহারা যদি তাহাদের কথা বিনাবাক্যে মানিয়া নেয়, তবে তো ভাল। আর যদি না মানে ও সাক্ষীদ্য়ে সন্দেহ করে, তবে আসরের নামাযের পর সাক্ষীদ্বয়ের নিকট হইতে তাহাদের সত্যতার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করিবে। তাহারা আল্লাহর নামে শপথ পূর্বক এই কথাগুলি বলিবে যে, 'আমরা কিছু গোপন করি নাই, আমরা একটি কথাও মিথ্যা বলি নাই, আমাদের নিকট সোপর্দকৃত মাল ইইতে কোন মাল আমরা আত্মসাৎ করি নাই এবং ইহা হইতে কোন মাল আমরা পরিবর্তন করিয়াও রাখি নাই।’

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের মধ্যে মিথ্যার প্রবেশ ঘটায়, তবে আসরের নামাযের পরে

তাহাদের উভয় হইতে শপথ গ্রহণ করিবে। তাহারা উভয়ে শপথ করিযা বলিবে যে, ‘আমরা স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সাক্ষ্য গোপন করিতে পারি না।’’ইহার পরেও মৃতের আण্মীয়-স্বজন যদি সাক্ষীদের মিথ্যা বলার ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়, তখন মৃতের আখ্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে ঘনিষ্ট দুই ব্যক্তি দাড়াইবে। তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য চ্যালেঞ করিয়া বলিবে ঃ আমাদের কথাই সত্য। আমাদের কথায় কোন অতিরঞ্জন নাই।
 বলিয়াছে।'
 সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে, আমরা সত্য বলিয়াছি এবং আমাদের কথার ভিতর অতিরঞ্জন নাই।’ ফলে কাফিরদ্দয়ের সাক্ষী বাতিল করিয়া দেওয়া ইইবে এবং মৃতের আস্মীয়দ্দয়ের সাক্ষা গ্রহণ করিয়া নেওয়া হইবে। আওফীও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবৃন জারীর উভয়টিই রিওয়ায়াত করিয়াছেন।.

আয়াতের ভাষ্যমতে ইহাই হইবে যথার্থ অর্থ এবং বে বিধান বলা হইল, এই বিষয়ের জন্য ইহাই হইন যথার্থ প্রযোজ্য; তাবিঈ ও পূর্বসূরীদের অনেকে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদের মাযহাবও ইহা।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘এই বিধানের জন্য শরী’আত এই পন্থা পসন্দ করিয়াছে যে, যিশ্মী সাক্ষীদ্বয়কে তখন শপথ করিতে হইবে, যখন তাহাদিগকে সত্য গোপন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইবে।’
 নেওয়া ‘ইইবে, এই ভয়ে।' অর্থাৎ তাহারা শপথের গুরুত্ব ও তা'বীমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং পাছে লোক সন্মুখে অপমানিত হইতে হইবে এই আশঙ্কায়, পরন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত ইইলে শাস্তি প্রাপ্তির সষ্ভাবনায় স্বভাবতই সত্য বলিবে বলিয়া আশা করা যায়।
 আবার তাহাদিগকে শপথ কর্রান হইবে এই ভয়ের জন্য।’


 শরী আত্রের হকুম মান্য করে না, আল্লাহ তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'
১০৯. "যেই দিন আল্লাহ রাসূলগণকে জমায়েত কব্রিবেন, অতঃপর বলিবেন, তোমাদিগকে কির্রপ জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা বলিবেন, আমাদের জানা নাই। নিষয়ই তুমি অদৃশ্য ব্যাপারসমূহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ এখানে বনা হইতেছে যে, আল্লাহ ত"আলা কিয়ামতের দিন রাসূলগণকে তাহাদের উপ্মতগণকে দীনের দাওয়াত পৌছাইয়াছিলেন কিনা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

অন্যঢ তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'আমি রাসূলদের নিকটও প্রশ্ন করিব এবং যাহাদের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের নিকটও প্রশ্ন করিব।’

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

## 

অর্থাৎ ‘তোমাদের প্রভুর শপথ! আমি সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিব যে, পৃথিবীতে তোমরা কি করিয়াছ?

রাসূলগণ বলিবেন : لَاعْلْمَ لَنَا -‘এই ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞান নাই।’
মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন ঃ কিয়ামতের ভয়াবহতা দর্শন করিয়া রাসূলগণ সকল কিছু বিশ্মৃত হইয়া যাইবেন।
楊
 নাই।’ ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) الرُسُلی -এই আয়াত প্রসজে বলেন ঃ কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দর্শন করিয়া ঢাঁহারা ভয়ে শ্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলিবেন।

সুদ্দ হইতে আসবাত :

- এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন ঃ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রথম
 কোন জ্ঞান নাই।' অতঃপর ঢাঁহাদের কিছুটা স্বস্তি আসার পর দ্বিতীয়বার যর্খন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে থাকিবেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

 তাহাদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা নিজেরা কি করিয়াছ এবং অন্যদেরকে কি করিতে
 জ্ঞান নাই, আপনিই তো গায়ব সম্বক্ধে সুপরিজ্ঞাত।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতংশের ভাবার্থে বলেন : ঢাঁহারা রাব্মুল ইয়যাতকে বলিবেন, আমাদের নিকট খুবই অল্প জ্ঞান রহিয়াছে। এই সম্বক্ধে আমাদের অপেক্ষা আপনি সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞাত।

ইহা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন : উপরোক্ত প্রত্যেকটি ‘ব্যাখ্যাই গ্রহণয়াগ্য। নবীগণের এই ধরনের জবাব নিঃসন্দেহে চমৎকার। দ্বিতীয়ত, রাব্পুল ইয়্যাতের জিজ্ঞাসার জবাবে শিষ্টাচারের দৃষ্টিতেও জবাব এমনই হওয়া উচিত।

অর্থাৎ আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের সম্মুখে আমাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু যদিও আমরা আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম এবং আমাদের জ্ঞান হইল বাহাজ্ঞান, কিন্তু বাতিন বা অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আমাদের নাই। आপনি সকল বস্তু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং সকল কিছুতে আপনার জ্ঞান পরিব্যাল্ত। তাই আপনার জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান


## .  الكَكِبَ وَالْرِكْةَ   

 (191)১১০. "যখন আল্লা বলিবেন, হে ঈসা ইবৃন মরিয়ম, ঢোমার উপর আমার অনুগ্রহ্র স্মরণ কর আর তোমার মাতার উপর। যখন আমি তোমাকে পবিত্র আয্মা घ্রারা সাহায্য করিয়াছি তুমি কোলে ও দোলনায় বসিয়া মানুষের সহিত কথা বলিয়াছ। আর যখন তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইজীল শিখাইয়াছি। আর যখন তুমি মাটি দিয়া পাখির আকৃতি গড়িতে, অতঃপর আমার ইজাयতে উহ্হাতে ফুঁ দিতে, তখন আমার মরযীতে উহা উড্ডীয়মান হইত; অার আমার মরयীতে তুমি জন্মাক্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে, আর আমার মরयীতে মৃতকে জীবিত করিতে; আর আমি তোমাকে দিয়া বনী ইসরাঈলকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলাম যখন ঢুসি তাহাদের নিকট সুষ্ণষ্ট দলীল সহ আগমন করিলে, অতঃপর তাহাদের যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা বলিন, ইহা ঢো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছू নरে।"
১১১. "আর যখন আমি হাওয়ারীগণকে ইলহাম কর্রিলাম, আমার ও আমার নবীর উপর ঈমান আন, তাহারা বলিল, আমরা ঈমান आনিলাম আর ছুমি এই বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা অবশ্যই মুসনমান।"
 ও অস্বভৰিক বে সকন শক্তি থ্রান কর্রিয়াছিলেন, সে সম্বক্ধে বলেন :

 গড়িয়াছিলাম। পরন্তু তোমার মাধ্যন্ম আমি আমার কুদরতের চরম বহিঃপ্বকাশ ঘটাইয়াছ্নাম।
 করিয়ার্ছিলাম। কেননা যানিম ও জাহিনরা তোমার মাল্যের ব্যাপার্র অশ্রাব্য উক্তি করিতেছিন।



মোটকথা, আমি তোমাকে আল্ধাহর প্রতি মানুষকে আামান করার জন্য ককশোর ও ব্যেবনে নবী বাनাইয়াছিনাম। জামি তোমাকে দোননায় কথ্া বলাইয়া তোমার মায়ের সতীত্তের ব্যপার্রে সকন প্রশ্নের পরিসমাভ্তি घটাইয়াছিনাম। লেই মুহ্তে তোমাকে আমি আমার বান্দা হিসাবে পরিচিত করিয়াছিলাম এবং তোমার রিসালাত সস্পক্কে তাহাদিগক্কে তখন অবহিত করাইয়াছিনাম। তোমাকে আমি আমার ইবাদত কন্নার জন্য আহান কর্রিয়াছ্লিাম।
 মানুষকে তোমার শশশবে এবং ব্যৌ্বনে আল্ধাহহর দিকে আহ্মান করাইয়াছি। এখানে আকর্ষণীয় দিক ইইন তোমাকে তোমার শি৫কালে কथা বলার শক্তি দেওয়া। কেননা বড় হইয়া কथা বলা आচर্ঠজনক বা जাকর্ষণীয় কোন বিষয় নয়।

 জ্ঞান দান কর্রিয়াছ্নাম।
 হাদীসের মধ্যেও উল্লেথিত হইয়াছে। এই বनিয়া এই কথা বুঝান হইয়াছে বে, পূর্বের বে সকন आসমানী কিতাবের চর্চ তখন ইইত, সেই সকন কিতাবের জ্ঞন তাহাকে দেওয়া হইয়াছিন।

 पूমি উহাতে ফুৎকার দিলে আমার जনুমত্ক্র্ম্ম উহা জীবন্ত পাখি হইয়া যাইত। যাহা পাখা মেলিয়া উড়িত্ থাকিত।

 করা হইয়াছে। উহার পুনরানোচনা নিশ্রল্রোজন।

واَلْ تُخْ
 কবর ইইতে উঠিয়া দ゙ড়াইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুযাইল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুযাইল বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ) যখন কোন মৃতকে জীবিত করার ইচ্ছ করিতেন তখন প্রথমে দুই
 রাকা"আতে 'لم تَـْنْ আল্লাহর এই সাতটি নাম ধরিয়া ডাকিতেন ঃ ইয়া কাদীমু, ইয়া খাফীয়ু, ইয়া দায়িমু, ইয়া ফারদু, ইয়া বিতরু, ইয়া আহাদু ও ইয়া সামাদু। আর যদি কখনো তিনি কঠিন কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি এই সাতটি নামে আল্লাহকে ডাকিতেন : ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া আল্মাহ, ইয়া রাহমানু, ইয়া যাল-জালালু ওয়াল ইকরাম, ইয়া নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া আরশিল আयীম ও ইয়া রাব্বি। ইহা বড় তরুত্ণপূর্ণ হাদীস। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :

##  

जर्थाৎ যथन ডুমি সৃষ্টিকর্তর রিসালাত ও নবুয়াত সম্পক্কীয় দনীল ও অকাট্য থ্রমাণসহ বনী ইসরাঈনদের নিকট গিয়াছিনে, তখন তহারা তোমার প্রতি অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী ও যাদুকর বলিয়াছিন। যখন তাহারা তোমাকে শৃনীবিদ্দি ও হত্যা করার চেষা করিয়াছিন, তখন আামি তোমাকে তাহাদের যড়यন্র হইতে রক্ষা কর্যিয়িহিনাম এবং তোমাকে आমি आমার নিকট তুলিয়া নিয়াছিনাম। উপরন্ু তোমাকে মুক্ত ও পবিত্র রাথিয়াছিনাম তাহাদর সকল কৃট মড়শ্র্র এবং অপবাদ ইইতে। সেই সকল কথা শ্বরণ কর।

অতএব এই কথা দারা বুবা যায় বে, ঈসা (অা)-এর প্রতি আল্লাহর এই সকল অনুম্ম ছিন তাহাকে আকাশে তুনিয়া নিবার পরবর্তীতে। অথবা কিয়ামতের দিন তাঁার শ্রতি এই সকন অনুগ্রহ করা হইবে। তই তিনি এখানে অবিষ্যতকে অতীত ঘারা প্রকাশ করিয়াছেন যাহা আল্লাহর পক্ষে অসষ্বব নয়। উপরুরু আল্লাহ ত'অালা অজনা কथা মুহামা (সা)-কে জ্ঞাত করিবার নক্ষে এই কথাখলির পুনরুক্তি করিয়াছেন। অতঃপর আল্মাহ ত'আলা বলিয়াছেন :
‘ারও ম্মরণ কর, যখন आমি হাওয়ারীদিগকে এই প্রেরণা দিয়াছ্নিনাম বে, তোযরা আমার প্রতি ও আমার রাসৃলের প্রতি বিপ্ধাস স্থাপন কর।’

ইহাও আল্লাহর পক্ক হইতে ঢাঁহার প্রতি অনুগহ স্বক্রপ ছিন। টপরন্তু তিনি তাঁার জন্য সাহাবী ও আনসার ব্যেগাইয়া দিয়াছিলেন। ওशী ঘ্রার এই স্থানে অবহিতি বা প্রেরণার কथা বুঝান হইয়াছে।

 ইনহাম বা जবহিত্করণ, লেই ব্যপার কোন সন্দে নাই।

অনাত্র আল্লাহ ত'জালা বলিয়াছেন :
কাছীর—৩/৮-৯


পূর্বসৃরীपদদর কেহ কেহ বলিয়াছছন, এই আায়াত্ও ওইী ঘারা ইনহাম বুঝান্ হইয়াছে।
এখন প্রশ্ন হইল, তাহাদিগকে কি ইনহাম করা হইয়াছ্লি ? হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আয়াতে যাহা বনা ইইয়াছ্ তাহাই তাহাদিগকে ইনহাম করা হইয়াছিন।

সুদী (র) বলেন ঃ ইনহামের মাধ্যম্ তাহাদ্রে মনে ঈমা গ্হণণর প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াঘিন।

তবে ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে বে, আমি তেমার মাধ্যমে তাহাদের পতি ওহী প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপ্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য তাহদিগকে আহান করা হইলো তাহারা আাহানে সাড়া িিয়া ইসলাম গ্ণণ করে। তাই বলা ইইয়াছে :

(ITY)


## (



 ( 110 )

O Co
১১২. "यখন হাওয়ারীগণ বলিল, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! ঢোমার প্রভু কি আকাশ হইতে একটি খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করিতে পারেন ? সে বনিন, আল্লাহকে ভয় কর, यদি তোমরা মু’মিন হইয়া থাক।"
১১৩. "চাহারা বলিল, जামরা উহা হইতে খাইতে ইচ্মা রাখি এবং আমাদের মন স্বস্তি পাইত আর আমরা জানিব যে, ঢুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা তাহার সাক্ষী হইব।"

د১8. "ঈসা ইব্ন মরিয়ম প্রার্থনা করিল, ওগো প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ হইতে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যাহা আমার প্রাথমিক যুগের ও পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য তোমার তরফ হইতে একটি খুশির স্মারক হইবে এবং ঢুমি আমাদিগকে ক্রুযী দান কর, আর তুমি তো সর্বোত্তম র্থথীদাতা।"
১১৫. "আল্লাহ বলেন : অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট উহ্হা অবতীর্ণ করিব; তবে উহার পর তোমাদের যে লোক কুফ্রী করিবে, তাহাকে আমি এমন শাস্তি দিব, সৃষ্টিকুলের ভিতরে কাহাক্কে অ্দ্রপ শাত্তি দিব না।"

তাফ্সীর ঃ এই আয়াতসমূহে মায়িদা অর্থাৎ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চার ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মায়িদাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই সূরাটির নাম ‘মায়িদা’ রাখা হইয়াছে।

ইহা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ঈসা (আ)-এর প্রতি অনুগ্গহ স্বর্পপ গণ্য। কেননা ঈসা (আ) মায়িদা নাযিল করার জন্য আল্মাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা নাযিল করেন যাহা তাহার নবুয়াতের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ পরিগণিত হয়।•

কোন ইমাম বলিয়াছেন ঃ এই ঘটনাটি ইঞ্জীলের মধ্যে উল্লেখিত হয় নাই। তাই থ্রিট্টানরা এই সম্পর্কে অনবহিত। একমাত্র মুসলমানরা এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত। আল্লাইই ভালো জানেন।
 অর্থ ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ।
-অধিকাংশ আলিম এবং উত্তরসূরীগণের পঠনরীতি ইহাই। অর্থাৎ ‘হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতুর দ্বারা কি সষ্ভব ?’
 প্রের্ণ করিবেন ?'

মায়িদা অর্থ খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ তাহাদের অভাব ও প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের জন্য প্রত্যহ মায়িদা প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা ভক্ষণ করিয়া তাহারা ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিবে।
 'তোমরা আল্পাহকে ভয় কর এবং এমন ভাষায় ও এই ধরনের প্রার্থনা তোমরা করিও না।' ইহা তোমদের জন্য কালে বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব রিযিক সন্ধানের বেলায় আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হইয়া থাক।
 খাদ্যের মুখাপেক্ষ!
 লাভ করিব।
 তাহা সত্য বলিয়াছ।’ অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার প্রতি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার রিসালাত সম্পর্কেও আমরা আস্থাশীল হইব।
 আল্লাহ্র ‘‘কটি নিদর্শন।' পরন্ুু ইহ তোমার নবুয়াতের জন্য অকাট্য প্রমাণ স্বক্দপ ভাস্বর হইয়া থাকিবে এবং উহা হইবে তোমার নবুয়াতের সত্যতার সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ।

#  عِيْدُ الِّاَوَلِّنَا و'اَخِرِنَا 

অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা বলিল, হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান ইইতে খাদ্যপৃর্ণ থাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি বেদিন আমাদের জন্য মায়িদা নাযিল করিবেন, সে দিনটিকে আমরা এবং আমাদের উত্তরসূরীরা ঈদ হিসাবে পালন করিব।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছেন, সেই দিনট্তিতে আমরা নামাय পড়িব।
কাতাদা (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছেন, সেই দিনটি আমদের নিকট স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সালমান ফারসী (রা) হইতে রিওয়ায়াত করা ইইয়াছে বে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন, সেই দিনটি আমাদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য এক গৌরবময় স্মৃতি হইয়া থাকিবে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন বে, ইহা পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।
‘نْ
অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাহা হইলে তোমার কুদরত ও আমার প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা শক্তিশালী দলীল প্রতিষ্ঠা পাইবে। পরন্তু ইহাতে আমার রিসালতের সত্যতা সহজভাবে মানিয়া নিতে সকলকে সহায়তা করিবে।
 সুস্বাদু খাদ্য আমাদের জন্য প্রেরণ কর।

‘আর তুমিও তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বলিলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব বটে, কিন্ুু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে।’ অর্থাৎ হে ঈসা! তোমার উম্মতের মধ্যে যাহারা ইহা মিথ্যা বলিবে, তাহাদের জন্য আমার হুঁশিয়ারী রহিয়াছে।
 শাস্তি বিপ্ধ জগতের অপর কাহাকেও আমি এ পর্যন্ত দেই নাই।’

অন্যত্র আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :
وَيْوْمَ تَقُوْمُ الستًاعَةُ اَدْخُلُوْا الَ فِرْعْوْنَ الْمْتَابِ
‘আর কিয়ামাতের দিন ফিরআউন গোষ্ঠী কঠিন আযাবে প্রবিষ্ট হইবে।’ অন্যর তিনি আরো বলিয়াছেন :
إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِيَ الدَّرْكِ الْآسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন যাহাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহারা হইল এই তিন দল ঃ মুনাফিক সম্প্রদায়, যাহারা মায়িদাকে অস্বীকার করিযাছিল তাহারা এবং আলে ফিরআউন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলেন, তোমরা আল্মাহর জন্য ত্রিশটি রোযা রাখ। তাহার পর আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রার্থনা পেশ কর। তাহা হইলে তোমরা যাহা চাহিবে, তিনি তাহা তোমাদিগকে আহার করাইবেন। কেননা কর্ম্রর পুরষ্কার সে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম সম্পাদন করে। হযরত ঈসা (আা)-এর নির্দেশমত বনী ইসরাঈলরা তাহাই করিল।

অতঃপর বনী ইসরাঈলরা ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে কল্যাণের শিক্ষাদাতা! আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, কর্মের পুরস্কার সে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম সম্পাদন করে। উপরন্ুু আপনি আমাদিগকে ত্রিশটি রোযা রাখার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। আপনার আদেশমত আমরা তাহা পালন করিয়াছি। এই ত্রিশটা দিন যদি আমরা কাহারো চাকুরী করিতাম তাহা ইইলে সে আমদিগকে ত্রিশ দিনের পূর্ণ মজুরী দিত। এখন বলুন, আপনার প্রভূ কি আমাদের জন্য মায়িদা নাযিল করিতে সক্ষম ? উত্তরে ঈসা (আ) বলেন :





जর্থাৎ ‘লে বলিয়াছিন, অাল্লাহকে ভয় কর यদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা চাহি বে, উহা ইইতে কিছু খাইব ও আমাদূর চিত্ত প্র্াপ্তি লাভ করিবে। আমরা জানিতে চাহি বে, তুমি আামাদিগকে সত্য বनিয়াছ এবং আযরা উহার সাঙ্ষী থাকিতে চাহি। মরিয়িম তনয়
 প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য ইইবে আনন্দেৎসব স্বক্রপ ও তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। জামাদিগকে জীবিকা দান কর; ঢুমিই ঢে ল্রেষ্ঠ জীবিকাদাত। আল্লাহ বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট উश র্রেরণ করিক। কিন্ুু উহার পর তোমাদের মধ্ধে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান কর্রিলে তাহাকে এমন শাল্ঠি দিব, বে শাা্তি জগতের जপর কাহাকেও দিব ना।’

जতঃপর आসমা হইতে ফের্রেশত মায়িদা নিয়া অবত্রণ কর্রে। উহাতে সাতটি মাছ এবং সাতটি র্থটি ছিন। তাহাদ্র সামনে উহা পরিব্রেন কর্া হইলে ঢাহাদের প্রথম হইতে শে ব্যক্তি পর্य্ত সকলে উহা হইতে আহার করে। ইব্ন জারীরূও ইহা বর্ণনা করিয়াছছন।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলিয়াছিলেন, ঢোমরা আল্লাহর নিকট আসমান হইতে উহা নাযিল করার জন্য দু'আ কর। অতঃপর ফেরেশতাগণ সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি নিয়া অবতরণ করেন। উহা তাহাদের সামনে পরিবেশন করা ইইলেে তাহাদের সকলে ওরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে আহার করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আপ্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আসমান হইতে মায়িদা হিসাবে রুতি ও গোশত অবতীর্ণ করা হইয়াছিল এবং আদেশ করা হইয়াছিল যে, তোমরা উহার অপব্যবহার করিবে না এবং উহা হইতে আগামী দিনের জন্য তুলিয়া রাখিবে না.। কিন্তু তাহারা আদেশ উপেক্ষা করিয়া উহার অপব্যবহার করিল এবং আগামী দিনের জন্য উহা হইতে কিছু তুনিয়া রাখিল। ফলে তাহাদের অবয়ব বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে বানর এবং শূকরে র্রপান্তরিত করা হয়। হাসান ইব্ন কুযাআ ছইতে ইব্ন জারীরও এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আম্মার (রা) বলেন ঃ তাহাদের প্রতি যে মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল, তাহা ছিল জান্নাতের ফন হইতে এক ধরনের ফল। তবে তাহাদিগকে উহার খিয়ানত ও জমা না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্ুু তাহারা উহা থিয়ানত ও জমা করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে বানর ও শূকরে র্দপান্তরিত করিয়া দেন।

ইব্ন জারীর (র)......সিমাক ইব্ন হরব হইতে বর্ণনা করেন যে, সিমাক ইব্ন হরব বলেনঃ তাঁহাকে বনী আজাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন বে, আমি একক্দা হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর পার্শ্বে নামায আদায় করি। নামাय শেষ ইইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বনী ইসরাঈলদের মায়িদা সপ্পর্কে তোমার জানা আছে কি ? আমি বলিলাম, না। তিনি বनिলেন, বনী ইসরাঈলরা ঈসা (আ)-এর নিকট মায়িদার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাদের জন্য খাদ্য অবতরণ করা হয়। তাহারা-তাহা হইতে খাইতে থাকে এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, তোমরা यদি নষ্ট না কর, খিয়ানত না কর, আর আগামী দিনের জন্য যদি তুলিয়া না রাখ, তবে যুগ যুগ ধরিয়া ইহা হইতে খাইতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা সেইণুলি কর, তবে তোমাদিগকে এমন আযাব দেওয়া হইবে যাহা এই পর্যন্ত কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

কিন্ুু প্রথম দিনেই তাহারা উহার খিয়ানত করে এবং আগামী দিনের জন্য উহা হইতে কিছ্র অংশ তুলিয়া রাখে। ফলে তাহাদিগকে এমন শাস্তি দেওয়া হয় যাহা বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

অতএব হে আরববাসী! তোমরা উট ও গরুর অনুসরণ করিতে। এমন সময় আল্মাহ তাআনা তোমাদের মধ্য ইইতে নবী প্রেরণ করেন যাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে তোমরা সম্যক অবগত। তোমাদের এই কথাও জানা আছে যে, আজমীদের উপরে তোমাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তোমাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অথচ প্রতি দিন প্রতি রাত তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিয়াই যাইতেছ। ফলে হয়ত তোমরা আল্লাহর আযাবের মুখামুখি হইতে পার।

কাসিম (র)......ইসহাক ইব্ন আবদুল্মাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসহাক ইব্ন আবদুল্মাহ বলেন ঃ ঈসা ইব্ন মরিয়মের নিকট যে মায়িদা নাযিন হইয়াছিল, তাহাতে ছিল সাতটি রুটি এবং সাতটি মৎস্য। বনী ইসরাঈলরা তৃপ্তিমত উহা হইতে আহার করিত। কিন্তু কেহ কেহ উহা হইতে চুরি করিয়া নিয়া যায়। ফলে উহার অবতরণ বন্ধ হইয়া যায়।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ হयরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারিদের উপর যে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ছিল রুুটি এবং মাছের। তাহারা উ়হা হইতে তৃপ্তিমত আহার করিত। তাহারা যখন উহার ইচ্মা করিত, তখনই উহা নাযিল হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মিকসাম এবং ইকরিমা হইতে খুসাইফ (র) বর্ণনা করেন যে, মায়িদা ছিল মাছ এবং চাউলের র্রুটির।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উহা এমন একটি খাদ্য যাহা তাহাদের চাহিদা অনুসারে অবতীর্ণ হইত।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন ঃ মায়িদা ছিল রুুটি এবং মৎস্য জাতীয়।
আতীয়া আল-আওফী (র) বলেন ঃ মায়িদা ছিল মৎস্য জাতীয় এমন একটি খাদ্য যাহাতে প্রত্যেকটি খাদ্যের স্বাদ ছিল।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের প্রতি আসমান ইইতে মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল। বেহেশতের ফল হইতে তাহাদের জন্য এই খাদ্য প্রত্যহ নাযিন করা হইত। তাহারা ইচ্ছমত একাধিকবার উহা ইইতে আহার করিত। সেই খাঞ্চা হইতে চার হাজার লোক এক সাথে বসিয়া খাইতে পারিত। উহা খাওয়া শেষ হইইলে আল্লাহ সেই পরিমাণ খাদ্য দিয়া আবার খাঞ্চা ভর্তি করিয়া দিতেন।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্মাহ (র) আরও বলেন ঃ তাহাদের প্রতি মায়িদা হিসাবে এক খাঞ্চা রুতটি ও মৎস্য নাযিন হইয়াছিল। তাহারা উহা নিঃশেষ হইয়া যাইবার ভয়ে উহার বরকত নেওয়ার জন্য একদল আহার করিয়া চলিয়া যাইত আর অন্য একদল আসিয়া বসিত। এইভাবে একাধারে একদল খাইয়া চলিয়া যাইত এবং অন্য আর একদল আসিয়া বসিত। ফলে তাহাদের সকলে উহার বরকত দ্বারা নিজেদের সিক্ত করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হ্ইতে আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, তাহাদের প্রতি গোশত ব্যতীত সকন খাদ্যই নাযিল হইয়াছিল।

সুফিয়ান সাওরী (র)......মায়সারা হইতে বর্ণনা করেন শে, মায়সারা বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের নিকট গোশত ছাড়া অন্যান্য সব কিছ్ইই মায়িদা হিসাবে নাযিল ইইয়াছিল।

ইকরিমা বলেন ঃ মায়িদা ছিল যবের দ্বারা তৈরি রুুটি জাতীয় খাদ্য। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র)......সালমান আল-খায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান আল-খায়র বলেন : হাওয়ারীগণ মায়িদা সম্পর্কে প্রথম ঈসা (আ)-এর নিকট বলিলে তিনি যথেষ্ট অপসন্দ করেন এবং ঢাহাদিগকে বলেন, আল্মাহ যমীন হইতে ঢ়োমাদিগকে মে খাদ্য দেন, তাহার উপর সন্তুষ্ট থাক। আকাশ ইইতে মায়িদা নাযিল করার জন্য তোমরা প্রার্থনা করিও

না। কেননা মায়িদা নাযিল করিলে উহা হইবে আল্মাহর একটি মু’জিযা। কওমে সামূদ তাহাদের নবীর নিকট এই ধরনের মু’জিযা প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্ুু তাহারা মু’জিযা সম্পর্কীয় ওয়াদা রক্ষা না করিতে পারায় সকলে ধ্ণংস হইয়া যায়। এই কথা বলার পরেও তাহার বলিতে থাকে ঃ

জর্থাৎ 'আমাদের আশা হইল, আমরা উহা হইতে কিছু কিছু খাইব এবং আমরা প্রশান্তি লাভ করিব।’ ঈসা (আ) বুঝিলেন, ইহারা নাছোড়বান্দা। তাই মায়িদার জন্য দু'আ না করিয়া উপায় নাই। তখন তিনি জামা পরিধান করিয়া ঢাঁহার কালো চূলগুলি চিরুণী করিয়া আবা পরিধান পূর্বক উযূ-গোসল সমাপনান্তে গীর্জার দিকে যান। তিনি তথায় দীর্ঘক্ষণ নামায পড়েন এবং নামাय শেষে কিবলামুখী ইইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। অতঃপর হাত-পা সোজা করিয়া উভয় পা একত্র করেন। অতঃপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখ়িয়া বুকের উপর বাঁধেন এবং চোখ বন্ধ করিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া দিয়া একা্রচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁহার চোখের পানিতে দাড়ি ভিজিয়া যমীন সিক্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট বলেন :


অর্থাৎ ‘হে প্রভু আমার! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্ণা প্রেরণ কর।’ এমন সময় আসমান হইতে দুই টুকরা মেঘের উপর ভর করিয়া খাদ্যপৃর্ণ একটি খাঞ্চা অবতরণ করিতে দেখা যায়। উহা দেখিয়া সকলে খুশিতে ফাটিয়া পড়ে। এইদিকে ঈসা (আ) এই আশংকায় কাঁদিতেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহা নাযিল করিতে শর্তারোপ করিয়াছেন। তাহা এই যে, ইহার পরও यদি উহারা ঈমান না আনে, তবে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়া ফেনা হইবে। আর এমন আযাবে তাহাদিগকে ধ্মংস করা ইইবে, যে আযাব বিশ্ব জগতের কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

তখনো ঈসা (আ) এই বলিয়া দু‘আ করিতেছিলেন যে, হে আল্মাহ! ইহা আমাদের জন্য রহহত স্বর্রপ কর, আयাব স্বক্পপ করিও না। হে আল্মাহ! কত আশর্য আশচর্য জিনিস তোমার নিকট আমি চাহিয়াছি আর তুমি আমাকে দিয়াছ। হে আল্মাহ! আমাদিগকে ইহার শোকর করার তাওফীক দাও। হে আল্মাহ! মায়িদা আমাদের জন্য গযবের হেতু করিও না; বরংং উহা আমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক বানাও। উহা আমাদের জন্য ফিতনার্গপপ চাপাইয়া দিও না।

হयরত ঈসা (আ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইভাবে দু‘আ করিতেছিলেন। আর এইদিকে মায়িদা আসিয়া ঢাঁহার হাওয়ারিদের সামনে অবতীর হয়। উহা হইতে এমন সুঘ্রাণ আসিতে থাকে, যাহার মত সুঘ্রাণ ইতিপৃর্বে তাহারা আর কখনো পায় নাই। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারিগণ শোকরানা সিজদায় লুটাইয়া পড়েন।. কেননা এমন সুঘ্রাণযুক্ত খাদ্য ইতিপূর্বে তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং এমন বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় বস্তু ইহার পৃর্বে তাহাদের ভাবনায়ও আসে নাই।

এদিকে ইয়াহূদীরা এই বিম্ময়কর সত্য নীরবে অবলোকন করিয়া হিংসা ও ক্ষোভে মরিয়া যাইতেছিল। পরিশেষ তাহারা মনের ক্ষোভ ও দুঃখ মনে চাপিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর ঈসা (আ) তাঁহার হাওয়ারী ও সাথী-সঙ্গীসহ খাঞ্চার নিকট আসিয়া বসিলেন। উহা অকখানা রুমাল দিয়া ঢাকা ছিল। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, খাঞ্চার উপরের রুমাল কে অপসারণ করিবে ? হঁঁা, আমাদের মধ্যে বে ব্যক্তির ঈমান সর্বাপেক্ষ শক্তিশালী এবং আল্মাহর যে কোন কঠিন পরীক্ষায় যে ব্যক্তি অবিচলতার অধিকারী, সেই ব্যক্তি এই রুমাল অপসারণের অধিকারী। আর ইহা দেখিবামাত্র আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসায় ব্রত হইব এবং উহা হইতে গ্রহণ করার পৃর্বে আল্মাহর নাম নিতে হইবে।

হাওয়ারীগণ সকলে বলিল, হে ক্রহহল্লাহ! ইহা অপসারণ করার জন্য আপনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। অতঃপর ঈসা (আ) উঠিয়া গিয়া নতুনভাবে উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামাय আদায় করেন এবং তথায় বসিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে খাঞ্চার রুমাল অপসারণের অনুমতি দাও এবং উহা আমার কওমের জন্য বরকতময় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত করিয়া নাও।

অতঃপর তিনি গীর্জা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খাঞ্চার নিকটে বসেন এবং রুমালের দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্বক বলেন, হে আল্পাহ! র্রমাল অপসারণের জন্য আমাকে অনুমতি দাও এবং উহা আমাদের জাতির জন্য বরকতময় ও উত্তম খাদ্য হিসাবে গণ্য কর। অंতঃপর তিনি বিসমিল্নাহ বলিয়া রুমাল অপসারণ করেন। ইহা খুলিলে উহাতে বড় একটি ভাজা মাছ পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাহ্যত আস্তু একটা মাছের মত দেখিতেছিল। তবে উহা তেলে চক চক করিতেছিল। উহার পাশে সব রকমের সবজি রাখা ছিল একমাত্র মূলা ব্যতীত। উহার ধারে রাখা ছিল সিরকা এবং লেজের ধারে রাখা ছিল লবণ। আর সবজির সাথে ছিল পঁচটি রুুটি যাহার একটি ছিল যায়তুন তেল মাখা এবং অপর চারটির উপরে খেজুর রাখা ছিল। উহার মধ্যে পাঁচটি ফলও ছিল।

হাওয়ারীদের সর্দার শামউন হযরত ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ হে রূহুল্মাহ! ইহা কি দুনিয়ার খাদ্য না বেহেশতের খাদ্য ? জবাবে হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ এই কথা বলার সময় ইহা নহে। তোমরা যাহা দেখিতেছ উহা ইইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। এই ধরনের প্রশ্ন হইতে তোমরা বিরত থাক। আমার ভয় হইতেছে, আল্মাহর নিদর্শন তোমাদের জন্য আযাবের কোন কারণ হয় কি না। প্রত্যুত্তরে শামউন বলেন, বনী ইসরাঈলদের প্রভুর শপথ! হে সতী সাধ্বী মায়ের সৎপুত্র! ইহা দ্বারা কোন প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ ইহা দুনিয়ারও কোন খাদ্য নয় এবং বেহেশতেরও কোন খাদ্য নয়, ইহা আল্মাহর একান্ত কুদরাতের তৈরি একটি খাদ্য। তিনি কোন বস্তু অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করিলে ‘কুন’ বলিতে উহা অস্তিত্বমান হইয়া যায়।

যাহা ইউক, এখন তোমরা তোমদের প্রার্থিত বস্তু বিসমিল্মাহ বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিয়া খাইতে ুরু কর। আর খাওয়া দাওয়া সারিয়া ঢাঁহার শোকর কর। কেননা তাহা হইলে তিনি ইহা তোমাদিগকে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এই ঘটনার পর হাওয়ারীগণ বনে, হে র্রহুল্নাহ ! আাল্লাহর এই নিদর্শনটির মধ্যে আমরা আর একটি নিদর্শন দেখিতে চাই।

কাছীর——/৯০

হযরত ঈসা (আ) আশ্র্য হইয়া বলিলেন, এই বিশ্ময়্র নিদর্শন কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? ইহার পর ঢেমাদদর আরো নিদর্শন দেথিতে হইবে ? এই কথা বলিয়া হযরত ঈসা (আ) মাছটির নিক্টে গিয়া আল্লাহর নির্দেশে সেই ভূনা মাছটিকে জীবিত করিয়া দেন। মাছটি জীবিত ইইয়া খাক্রার মধ্যে ছটযট করিতে তাকে, মুখ হা করিতে থাকে এবং চোখ দুইটি घুর घুর করিয়া ঘুরাইতে থাকে। উহার গাল্যে চামড়া পরিলককিতি হইতে থাকে। এই সকন অস্বভাবিক কর্মকাও দেথিয়া সকলে ভয় পাইয়া যায়। হযরত ঈসা (অা) তাহাদের ভয় ভয় ভাব দেখিয়া জ্জ্ঞ্刀াসা করেন, কি হইন, তোমরাই তো অার একটি মুজিযা দেথিতে চাহিয়াছিলে, জাবার উহা দেথিয়া ভয় পাইত্ছে কেন ? আমার ভয় হইতছে এই সকল নিদর্শন তোমাদের জনা শাষ্তির হেহু হ় কি না।

অতঃপর তিনি বলেন : হে মঙ্য! আাল্লাহর হকুল্ম পূর্ব্রে অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হও। ফুলে সে তাহাই হইয়া यায়।

পরিশেশে সকনে বনে, হে ঈসা! आাপনি সর্বপ্রথম খাওয়া ఆরু করুন, আামরা आপনার পরে খাইব।
 ইহा হয় না। হাওয়ানীীণ ঈসা (অা)-এর এই ४রনের কথা שनिয়া ঢাহার নাখোশ ভাব বুঝিতে পারে এবং ইহা খাইলে বিপদ জাসিবে বলিয়া ঢাহারা আশংকা করিতে থাকে। তাহাদের সকলের এইভাব দেথিয়া ঈসা (অ) গরীব, ফকীী এবং দুর্বল লোকদিগকে ডাকিয়া বলেন, জাল্মাহর দেওয়া খাদ্য হইতে তোমরা খাও। আাজ তোমাদের নবীর পক্ষ ইইতে তোমরা
 ইহ তোমাদ্রর জন্য মসলকর এবং অন্যদ্রর জন্যা অমপলকর। তাই তেমরা বিসমিল্झাহ বলিয়া
 তিনশত নাডীী-পুরু্ষ উহ হইতে তৃণ্তি সহাকার্রে আহার করে।
 দেখেন। উল্লেখ্য, এত লোক্ খাওয়ার পরও উহাত পৃর্বের পরিমাণ খাদ্য অবশশষষ ছিন। অর
 উঠিন। जার ऊসা (অা)-এর হাও্যারী ও সাথী-সংীীদদর মধ্যে যাহারা ইহা আহার করে নাই, তাহারা মৃত্য পর্ম্য অই লজ্জ্জ ও দুঃখে ছটফ্ট কর্রিয়াছিন।

 করিয়া দেন ব্ব, যাহারা একদিন খাইবে, ঢাহারা উহার পর্রের দিন জািিবে না, বরং মধ্যে একদিন বাদ দিয়া আবার আসিয়া খাইবে। এইভাবে অকাধার্রে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খা৫য়া চনিতে থাকার পর উহা উর্ৰলোকে উঠিয়া যায়। মানুষ উহার ছায়া যমীনের উপ্রে লেথিত পাইত।

অতঃপর আল্মাহ ত'জালা ঢাহার নবীর নিকট ওঠী প্রেরণ কর্রেন বে, আমার এই খাদ্য দর্রিদ্, ইয়াতীম ও ব্যধি্থষ্তদদর জন্য; ইহা ধনী লোকদদর জন্য নহে। এই সংবাদ পাইয়া ধনী লোকেরা কেপিয়া যায় এবং তাহারা এই বাপারে অনেক সন্দেহ ও অপবাদ সৃট্টি কর্রিয়া জনমনে

ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। শয়তানও এই সুযোগে তাহাদিগকে নিজের দলে নিয়া সকলে মিলিয়া একব্যেগে প্রোপাগান্ডায় মাতিয়া উঠে। তাহারা ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, মায়িদা সম্পর্কে আমাদিগকে সত্য করিয়া বন, সত্যিই কি ইহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে ? কেননা আমাদের অনেকেই এই ব্যাপারে সন্দেহ করিতেছে।

জবাবে হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ তোমাদের ধংস আসুক। তোমাদের নবীর মাধ্যমে তোমরাই তো তোমাদের প্রভুর নিকট মায়িদা প্রার্থনা করিয়াছিলে। তোমাদের প্রার্থনার প্রেক্ষিতেই তো তোমাদের নিকট রহমত ও খাদ্যস্বরূপ উহা নাযিন করা হইয়াছিল। তোমরা উহা মু‘জিযা ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর এখন তোমরা উহা মিথ্যা বলিয়া প্রোপাগাণ করিতেছ ? উহার সত্যতার ব্যাপারে তোমরা এখন সংশয় প্রকাশ করিতেছ ? অতএব তোমরা আযাবের পয়গাম গ্রহণ কর। অথচ উহা তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমতস্বক্রপ নাযিল করা হইয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠান যে, মায়িদা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে আমি কঠিন হাতে জব্দ করিব। কেননা তুরুতেই এই শর্ত দেওয়া হইয়াছিল যে, মায়িদা নাযিল করার পর যাহারা উহার সত্যতা অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি এই পর্যন্ত জগতের আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

পরিশেমে অস্বীকারকারীরা প্রথম রাত্রে সুন্দর অবয়ব নিয়া বিছানায় ণৃইন, কিন্তু শেষ রাত্রে তাহাদের চেহারা শূকরের অবয়বে পরিণত হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ঘরের ময়লা-কাদার মধ্যে ঘুরিতেছিন।

অবশ্য এই রিওয়ায়াতটি যথেষ্ট দুর্বল। ইব্ন আবূ হাতিম এই দীর্ঘ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন স্থানে. বিভিন্ন অংশে খ৩ খ্ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমি উহা সং্্রহ করিযা সংকলিত করিলাম মাত্র। এই ঘটনায় সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহৃই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য বে, এই সকল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ)-এর যমানায় এক প্রার্থনার প্রাক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের প্রতি মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল। আর কুরআনের•ا

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ মায়িদা নামে কোন বস্সু আদৌ নাযিল হয় নাই। লাইস ইব্ন আবূ সাनীম (К)......মুজাহিদ হইতে, বলেন ঃ ইহা আমাদের জন্য আল্মাহ তাআলা উপমা '্বর্রপ উপস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মায়িদা নামক কোন বস্তু আদৌ কখনো নাযিল হয় নাই। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ̣ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা মায়িদার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে জানান হয়, মায়িদা নাযিল করার পর যদি তোমরা উহার সহিত কুফরী কর, তবে তোমদের প্রতি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করা হইবে। তাই তাহারা শাস্তির ভয়ে মায়িদার আকাজ্ষা ত্যাগ করে।

ইব্ন মুসান্না (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ মায়িদা নাযিল করা হয় নাই।

বিশর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন : হাসান-

-এই আয়াতাংশের প্রেক্ষিতে বলিয়াছেন : আল্লাহর বাণী খনিয়া বনী ইসরাঈলরা বলিতে থাকে, আমাদের উহার দরকার নাই। তাই মায়িদা নাযিল করা হয় নাই।

মুজাহিদ ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত এই সকল রিওয়ায়াতের সনদ সহীহ এবং শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত, ঢাঁহাদের মন্তব্য এই কথাটি দ্বারা আরো শক্তিশালী হইয়াহে বে, খ্রিস্টানরা মায়িদা সম্পর্কে কিছু জানিত না। তাহাদের কিতাব ইঞ্জীলেও এই ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয় নাই। তাই মায়িদা যদি নাযিল হইত তাহা ইইলে এই ব্যাপারে অবশ্যই ইজীলের কোন না কোন অংশে উল্লেখ থাকিত। কমপক্ষে ধারাবাহিক সূত্রে খ্রিট্টানদের মধ্যে ইহার আলোচনা থাকিত। কিন্তু খ্রিস্টানদের এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

অথচ জমহ্রূ আলিমের অভিমত হইল যে, মায়িদা নাযিল হইয়াছিল। ইব্ন জারীর এই মত সমর্থন করিয়া বলেন, আল্লাহ তাআলা মায়িদা নাযিল হওয়ার সংবাদ প্রদান পূর্বক বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্ুু ইহার পর তোমাদের মধ্য ইইতে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দিব না।’

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট বে, আল্লাহর ওয়াদা ও আযাব সত্য এবং বাস্তব। আল্নাহই ভালো জানেন।

পূর্বসূরীদের বর্ণিত অভিমত দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কথাই সঠিক। কেননা ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন ঃ বনী উমাইয়া গভর্নর মূসা ইব্ন নুসাইর যখন পশ্চিমের শহরসমূহ বিজয় করিতেছিলেন, তখন তিনি সেখানে মায়িদা পাইয়াছিলেন। উহা ছিল মুক্তা খচিত এবং অन্যান্য বহু ধরনের মূল্যবান ধাতু সম্বলিত। অতঃপর উহা তৎকালীন আমিরুল মুমিনীন ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করা হয় কিন্ুু উহা তাহার নিকট পৌছানোর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাই সেই মায়িদা ওলীদ ইব্ন আবদুল মালিকের ইন্তিকালের পর তাহার ভ্রাতার হাতে প্ৗাঁছে। বহুসংখ্যক লোক উহার ইয়াকৃত এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ দেখিয়া বিম্ময় প্রকাশ করে। বলা হইয়া থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে এই মায়িদা ছিল সুলায়মান ইব্ন দাউদ আলাইহিস-সালামের। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : কুরায়শরা হযরত নবী (সা)-কে বলিয়াছিল, আপনি आপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া আমাদের জন্য সাফা পর্বত স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান

जনয়ন করিব। রাসুন্মাহ (সা) জবাবে বনিয়াছিলেন ঃ তাহা হইলে সত্যই তোমরা ঈমান
 হন। এমন সময় জিবরাঈল (অা) आসিয়া ঢাহাকে বলেন, आপনার প্রভু বলিয়াছেন বে, আপনি यদি চাহেন তাহ হইলে সূর্য উদফ্যের পুর্বে সাएা ম্ণব্ণ র্পপাত্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে। কিষ্ুু ইহার পর যদি তাহানা ঈমান জনিতে কোন রকন্ম অন্ধীকার করে, তাহা ইইলে তাহাদিগক্ক আমি এমন শাস্তি দিব, ব্যে শাস্তি বিশ্পজগত্তর অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে आপনার ইচ্ম হইলে তাহাদের জন্য রহমত এবং তাওবার দরজা থোলা রাখা হইবে। হৃবূর (সা) এই কথ্া đनিয়া বনিলেন ঃ বরং তাহদের জন্য তাওবা ও রহমতের দরজাই খোলা রাখা एউক।

সুফিয়ান সাওরীর সৃৰ্র আহমদ, ইব্ন মারদূবিয়া ও হাকিম স্বীয় মুসতাদর্木াকে ইহা বর্ণনা করিয়াছ্নে।

## 


 (IVV)


## 

১১৬. " बার আল্লাহ যथन বनिলেন, হে মরিয়াম তনয় ঈসা! ঢুমি কি ঢাহাদিগক্ক
 কিভাবে লেই কथা বলিতে পার্রি যাহা বনার অধিকার आমার নাई? यদি आমি বলিয়া

 সর্বাধিক জ্ঞাত।"
১১৭. "जামি ঢাহাদিগকে पুমি যাহা নির্দেশ দিয়াছ তাহাই বনিয়াছি, (ঢাই এই বে,) जাল্লাহন ইবাদত কর, यিনি आমার ও তোমাদের পতু। জার জামি তাহাদের পর্यবেকক ছিনাম যতদিন অাহাদের মাঝে হিলাম। জার যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছ, তখন হইতে ঢুমিই ঢাহাদ্দর পর্যবেক্ষক হিলে।"
১১6. "ঢুমি यদি তাহাদিগকে শাস্টি দাও, ঢাহা হইলে অবশ্যই তাহারা ঢোমার বান্দা। जার यদি पूমি ঢাহাদিগকে ক্মমা কর, ঢাহা হইনে অবশাই ঢুমি মহা প্রতাপাबিতি ও সর্বাধিক গ্রজ্ঞ্মময়।"

তাফসীর ঃ হযরত ঈসা (আ)-কে এবং তাঁহার জননীকে যাহারা ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করে তাহাদের উপস্থিতিতে কিয়ামতের দিন আল্মাহ তাআলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত ঈসা (আ)-কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন :

অর্থাৎ ‘হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি তাহাদিগকে বলিয়াছিলে বে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহর্পে গ্রহণ কর ?’

এই কথা দ্বারা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের উপর কঠোরভাবে কটাক্ষ করা ইইয়াছে। কাতাদা (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

কাতাদা (র) উক্ত আয়াতাংশের সমর্থনে এই আয়াতাংশ উল্লেখ করিয়াছেন :
 সত্যবাদিত্া তাহাদের উপকারে আসিবে।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ উক্ত জিজ্ঞাসা ও জবাব ইহকাनীন, পরকালীন নয়।
ইব্ন জারীর (র) এই মতের সমর্থনে বলেন ঃ ইহা সেই ঘটনা প্রসন্গে বলা হইয়াছিল যাহার প্রেক্ষপটট হযরত ঈসা (আ)-কে উর্ধ্ধলোকে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল।

ইব্ন জারীর (র) তাহার পক্ষে দুইট যুক্তি উথাপন করিয়াছেন। এক. উহাতে অতীতক্রিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। দুই. কুরআনে দুইটি কথাই রহিয়াছে : واِنْ تَغْفْرْ ْلَ অর্থাৎ ‘যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও এবং যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর।’

অবশ্য তাহার উভয় যুক্তির মধ্যে ব্যাপক সন্দেহ এবং চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে।
কেননা অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা যে কেবল অতীতকালই বুঝান হযয়, এমন ধারণা সঠিক নয়। দেখা যায় যে, কিয়ামতের বিভিন্ন বর্ণনায় আল্নাহ তা'আলা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা কিয়ামত এমন একটি বিষয় যাহা ঘটার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আর কিয়ামত দनীল প্রমাণ দ্বারা এর্রপ সাব্যস্ত বে, উহা অবশ্য ঘটিবে।

ইব্ন জারীরের দ্বিতীয় দলীল হইল স্থানে মূল বিষয়ের সহিত শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শর্তারোপ করিয়া দিলে তাহা যে ঘটিবেই, এমন কথা সঠিক নয়। উহার ভুরি ভুরি প্রমাণ কুরআনে রহিয়াছে। ইতিপূর্বে কাতাদা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে, এই আয়াতে তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন এই কথা জ্জ্ঞাসা করা হইবে— বলা হইয়াছে, তাহার কথাই অধিক প্রহণযোগ্য বনিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

এই মতের সমর্থনে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আবদুল্নাহর সূত্রে হাফিয ইব্ন আসাকির একটি মারফূ হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই :

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলূল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সকল নবী ও তাঁহাদের সকল উম্মতকে ডাকা ইইবে। তখন ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত বিভিন্ন নিয়ামতরাজীর উল্লেখ করিয়া আল্নাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ


অর্থাৎ ‘হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুপ্রহ স্মরণ কর।

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন :


অর্থাৎ 'ডুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জনनীকে ইলাহ রূপে গ্রহণ কর ?’

ঈসা (আ) এই কথা অস্বীকার করিবেন। অতঃপর থ্রিস্টানদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা ইইলে তাহারা বলিবে, হাঁ, ঈসা আমাদিগকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। খ্রিট্টানদের এই কথা ఆনিয়া ভয়ে ঈসা (আ)-এর মাথার চূল ও শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যাইবে। ঈসা (আ)-এর এই অবস্থা দেখিয়া ফেরেশতারা তাঁহার মাথা ও শরীরের লোমসমূহ সেইভাবে ধরিয়া রাখিবেন। আর খ্রিস্টানদিগকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর সামনে ছাঁু জোড় করাইয়া রাখিবেন। অতঃপর সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হইবে। তাহারা যে ঈসা (আ)-কে শৃলীবিদ্ধ করানোর চক্রান্ত করিয়াছিল, এই কখা প্রমাণিত হওয়ার পর তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে। এই হাদীসটি গরীব।

অর্থাং ‘সে বলিবে, তুমি মহিমাম্বিত, যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।' এই কথা বলিয়া ঈসা (অা) দারুন শিষ্টাচার ও আদবের পরিচয় দিবেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হহায়রা (রা) বলেন ঃ ঈসা (আ)-এর অন্তরে কত চমeকার যুক্তির উদয় হইবে।

আবূ হহরায়রা (রা) হযরত নবী (সা) হইতে বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) আল্মাহর


সাওরী (র)-ও......তাউর্স হইতে ঐইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
( - यमि আমি তাহা বলিতাম তবে তুমিতো তাহা জানিতে।' অর্থ্ৎ হে প্রভু! আমার অন্ত্তরে যদি এমন কোন কথা থাকিত, তাহা ইইলে তুমি তো তাহা জানিতে। কেননা আমি যাহা বলিতে চাহি তাহা তো তোমার নিকট গোপন নহে। তাই এমন কিছু বলার ইচ্ছা আমার ছিল না।


অর্থাৎ ‘আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্ুু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি, তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা• ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই।’ আমি তাহাদিগকে পরিক্কারভাবে বলিয়াছিলাম :
 কর।' অর্থাৎ তুমি আমাকে যার্হা প্রত্যাদেশ করিয়াছ এবং আমাকে তাহাদের নিকট যাহা বলিবার

আদেশ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করার আদেশ আমি তাহাদিগকে করি নাই। তাই তাহাদের জ্ঞাতার্থে স্পষ্ট ভাষায় আমি বলিয়াছিলাম :
اَنِ اَعْبُدُوْا وَاللَّهَ رَبِّى وْرَبَكَمْ
‘তোমরা আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর।’
وُكُنْتُ عَلَيْهِمْ شْهِهِيْا مَادُمْتـُ فِيْهِمْ

অর্থাৎ ‘যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাহাদের কর্মকাণের সাক্ষ্য ছিলাম।'


অর্থাৎ ‘কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।’

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্dাস (রা) বলেন : একদা রাসুলুল্নাহ (সা) ঢাঁহার উপদেশমূলক এক ভাষণে বলেন ঃ হে লোক সকল! কিয়ামতের দিন তোমরা সকলে আল্পাহর নিকট বিবষ্ত্র অবস্থায় উপস্থিত হইবে।
كَمَا بَدَأْنَا آَوَلَّ خَلْقِ نُعِيْدْهُ

অর্থাৎ ‘ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে অবস্থায় ছিলে, ত্মেন অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হইবে।’
কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরিধান করানো হইবে। তখন আমার উম্মতদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে আনিয়া জাহান্নামীদের চিহ্ স্বক্রপ তাঁহার বামপাশে রাখা হইবে। তখন আমি বলিব, ইহারা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হইবে যে, তুমি জান না তোমার মুত্যর পর এক সকল লোক তোমার সুন্নত পরিত্যাগ করিয়া বিদ‘আতের প্রচলন করিয়াছিল। তদুত্তরেে আমি সেইর্রপ বলিব যের্দপ একজন নেককার বান্দা বলিয়াছিলেন :


অর্থাৎ যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যুদান করিয়াছিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ের সাক্ষী। তুমি यদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর यদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

তাঁহার এই কথার জবাবে বলা হইববে যে, তুমি জান না, তোমার তিরোধানের পর তাহারা বিদ'আ‘তী ও মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল।

বুখারী (র) মুগীরা ইব্ন নু’মানের সনদে ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে :


অর্থাৎ 'তুমি यদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর यদি তাহাদিগকে কমা কর, তবে ঢুমি তো পরক্রমশানী, প্রজ্ঞাময়।'

এই আয়াতট্তিতে আল্মাহর সর্বময় ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা তিনি যাহা ইচ্ঘ তাহা করিতে পারেন। তাঁার কার্যের ব্যাপারে খবরদারী করার অধিকার কাহারো নাই; বরং তিনি সকল কার্যবিধির খবরদারী করার অধিকার রাখেন।

অবশ্য এই আয়াতটিতে খ্রিস্টানদের ঘৃণ্য কার্যাবলীর ব্যপারেও অসন্তুষ্টির সুর প্রতিষ্বনিত হইয়াছে। কেননা তাহারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছে এবং মরিয়মকে আল্লাহর শ্ত্রী বলিয়া প্রচার করে। অথচ এই সব বিষয়ে আল্লাহ পবিত্র। সত্যিকার অর্থে এই আয়াতটিতে একটা গভীর জিজ্ঞাসার জবাব এবং আল্মাহর চির পবিত্রতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, এক রাত্রে হুযূর (সা) নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত এই আয়াতটি বারবার পড়িতেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ হহযূর (সা) এক রাত্রে বারবার একটি আয়াত পড়িতেছিলেন। এইভাবে সকাল হইয়া যায়। রুকূ এবং সিজদাতেও তিনি এই আয়াতটি পড়িতেছিলেন ঃ


সকালে আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্মাহ রাসূল! কেন আপনি নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত একই আয়াত বারবার পড়িতেছিলেন এবং কেন আপনি রুকূ ও সিজদায় সেই একই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। তিনি শিরক ব্যতীত সকল পাপ মোচন করার অংগীকার আমাকে দিয়াছেন।

অन্য একটি সূত্রে ইমাম আহমদ (র) ......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ এক রাত্রে রাসূলুল্মাহ (সা) ইশার নামাযের ইমামতি করেন। অতঃপর সকলে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিজ নিজ নামায আদায় করিতেছিল। হহযূর (সা) সকলকে নামায পড়িতে দেখিয়া घরের মধ্যে চলিয়া যান। যখন তিনি দেখেন নামায পড়িয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি ঘর হইতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসেন। আমিও আসিয়া তাঁহার পিছনে নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াইলে তিনি আমকে ঢাঁহার ডানদিকে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইभিত করেন। আমি তাঁহার ডানদিকে দাঁড়াইয়া নামাय তরু করি। ইতিমধ্যে ইব্ন মাসউদ (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে দাঁড়ান। তিনি তাহাকে তাঁহার বামদিকে আসিয়া দাঁড়াইতে বলেন। আমরা তিনজনে দাঁড়াইয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ নামায পড়িতেছিলাম এবং নিজ ইচ্ছামত কুরআনের এক-এক স্থান হইতে একেকজনে পড়িতেছিলাম। কিন্ুু রাসূলুল্মাহ (সা) নামায্যে মধ্যে ফজর পর্যন্ত বারবার একটি আয়াতই পড়িতে থাকেন।

কাছীর—৩/৯১

সকালে আমি আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদকে বলিলাম, তুমি হৃযূর (সা)-কে রাতভর একটি আয়াত বারবার পড়ার হেহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। সে বলিল, হুযূর (সা) যতক্ষণ স্বেচ্ছায় ইহা না বলিবেন, ততঙ্ষণ আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। অতঃপর আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! সমস্ত কুরআন আপনার সিনায় রক্ষিত, কিন্তু আপনি একটিমাত্র আয়াত কেন পড়িতেছিলেন ? অথচ আমরা কেহু এমন করিলে আপনি তাহা নিষেষ করেন ; জবাবে রাসূনুল্মাহ (সা) বলেন, আমি আল্লাহর নিকট আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর পক্ষ হইতে কি জবাব আসিয়াছে ? তিনি বলিলেন ঃ সেই জবাব সম্পর্কে যদি আমি তোমাদিগকে অবহিত করি, তাহা হইলে তোমরা নামায ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, তবে কি আমি সেই সুস্ংবাদ লোকদিগকে দিব না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর আমি উঠিয়া কিছূ দূর চলিয়া গেলে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! লোকদিগকে এই কথা জানাইয়া দিলে তাহারা जার ইবাদত করিবে না। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই দিক আস। আমি তাঁহার ডাকে আবার তাঁহার নিকটে যাই। তিনি বলিলেন : সেই সুসংবাদবাহী আয়াতটি এই :

অর্থাৎ তুমি यদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

ইব্ন আবূ হাতিম (রা)......আবদুল্ধাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঈসা (আ)-এর

## 

-এই বাক্যটি পাঠ করেন। অতঃপর দুই হাত তুলিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উন্মাত। এই বলিয়া কাঁদিতে থাকেন।

তখন আল্লাহ ত‘আলা জিবরাঈন (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিবরাঈল! তুমি এই মুহূর্ডে যুহাশ্মদ (সা)-এর নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আপনার প্রভু সর্বাধিক জ্ঞাত। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে কাঁদিত্ছে ? এই আদেশমতে জিবরাঈল (অা) আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার কাদার কারণ সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা জিবরাঈল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিবরাঈল! তুমি মুহাশ্মদ (সা)-কে গিয়া বল, আমি তাহার উম্মতের ব্যাপারে তাহার সন্তুষ্টিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিব এবং তাহার উম্মতের ব্যাপারে তাহাকে দুঃখ দিব না।

ইমাম আহমদ (র)......হयায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন মে, হ্যায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেনঃ একদিন রাসূলুল্নাহ (সা) আমাদের নিকট এত বিলম্ব কর্রিয়া আসেন যে, আমরা ভাবিতে থাকি, তিনি হয়ত আর আসিবেন না। অবশেষে তিনি আসিয়া সিজদায় লুটিয়া পড়েন। তিনি সিজদায় এত দীর্ঘ সময় থাকেন যে, আমরা বলিতে থাকি, এইবার বুঝি তাঁহার আজ্মা বাহির হইয়া যাইবে। পরিশেষে তিনি সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া বলেন : আমার প্রভু

আমার উম্মতের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের ব্যাপারে কি করিবেন ? আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ হে আমার রব! তাহারা তো আপনারই সৃষ্টি এবং আপনারই বান্দা। তিনি এই ব্যাপারে আমার নিকট আবার পরামর্শ চাহিনেে আমি একই কথ্থা বলিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, তে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করিব না। আমাকে এই বলিয়া সুসংবাদ দেন যে, সর্বপ্রথম আমার সন্পে আমার সত্তর হাজার উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার পাইবে এবং সেই সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সজ্গে করিয়া অন্য সত্তর হাজার নিয়া যাইবার অধিকার থাকিবে। তাহারা হিসাব নিকাশ ব্যতীত বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে থাকিবে। অতঃপর জিবরাঈল (আ)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া বলা হয় বে, তুমি যাহা ইচ্মা প্রার্থনা কর; কবূল করা হইবে এবং যাহা তোমার চাহিদা আছে বল, সব দেওয়া হইবে। আমি তাঁাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কি আল্মাহর ঢাাহার রাসূলের প্রার্থনা কবূল করার ইচ্ঘা আছে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আপনার চাহিদা পূরণ করিয়া দেওয়ার জন্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার চাওয়ার সব কিছু দিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়া আমি গর্ব কর্রি না। আর আল্লাহ তাআলা আমার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি এখন সুস্থ এবং সবল। আমার আরো বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহা হইল ঃ আমার যথার্থ উম্মত কখনো দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে না এবং পরাজিত হইবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি আমাকে ‘কাওসার’ দান করিয়াছেন। উহা জান্নাতের একটি প্রয্রবণ ধারা। উহা আমার হাওযের সহিত আসিয়া মিলিত হইবে। পরন্তু আমাকে এমন ইযযত, সম্মান ও প্রভাব দেওয়া ইইয়াছে যাহার প্রতিক্রিয়া একমাস পথের দূরত্ম হইতেও প্রকাশ পাইবে। আমাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে যে, নবীগণের মட্যে আমিই প্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করিব। আমার ও আমার উম্মতের জন্য ‘গনীমত’ হালাল ও পবিত্র করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরো বহু জিনিস আমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে যাহা আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য হারাম ছিল। আর আমাদের দীনের মধ্যে কোন ধরনের কাঠিন্য ও অসংলগ্নতা নাই।
(119)
 O (Ir.)
د১৯ "আাল্লাহ বলেন, এই সেই দিন, «েদিন সত্যানুসারীরা ঢাহাদের সত্যের সুফল পাইবে। তাহাদ্দর জন্য র্रহিয়াছে জান্নাত যাহার পাদদেশ্শ নহ্রসমূহ প্রবহমান, ঢাহার়া লেখানে চিরস্থায়ী হইবে। জাল্লাহ ঢাহাদের্য উপর সভ্যুষ্ট এবং তাহারাও অান্লাহর উপর


১২০ "নভোমধন ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যকার সকল কিছूর মালিকানা আাল্লাহর। जার তিনি সকন কিছ্ম উপর ফ্যতাবান।"

ঢাयসীর ः আাन्बार ত'जালা ঈসা (आ)-এর জবাবের প্রেক্ষিতে মিথ্যাবাদী মুলহিদ


অর্থাৎ ‘অই সেইদিন, বেদিন সত্যবাদীগণ তাহদদের সত্ত্রুনুসরণণর জন্য উপকৃত হইবে।’

ইব্ন আাব্মাস (রা) হইতে যাহহাক বনেন ঃ এই লেইদিন, ব্যেিিন একত্ব্বদীণণ তাহাদের একত্বাchর জন্য উপকৃচ হইবে।

'তাহাদের জন্য আছে জ্রান্নাত यাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ঢাহারা সেথানে চিরহ্গায়ী হইবে!

जর্থাৎ জান্নাত হইবে তাহদদর চির্ছুয়ী নিবাস। সেখান হইতে কখদো তাহাদিগকে বাহির করা হইবে না এবং তহাদিগকে সেখানে টানিয়া হেচচ়়াইয়াও নেওয়া ছইবে না। কেননা जাল্লাহ ত'আनা তাহাদের প্রতি স্প্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সত্তুষ্। যथা অনাত্র जাল্মাহ ত'আলা


এই বিষয় সর্শর্ক পরবর্তী হাদী’সে আলোচিত হইবে।
ইব্ন जাবূ হাতিম (রা)......जানাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, जनাস (রা) বলেন, রাসূনূ্gাহ (সা) বলিয়াছছন ঃ সেইদিন আল্মাহ ক্বমহিমায় প্রকাশিত হইয়া বলিবেন, তোমরা

 অধিকার দিয়াছ্।।

অতঃপর বनিবেন ঃ আাজ আমি ঢোমাদের নিকট প্ণর্ণ দয়ার অবয়বে প্রকাশিত হইয়াছি। তোমরা आমার নিকট চাও, याহা চাহিবে ঢাহা জামি দিব। এইবারও তাহারা ঢাঁার সহ্ভুষ্টি প্রাতির দ্রখাए করিবে। অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমরা সাক্ীী থাক, जাল্ধাহ ত'অালা



অर्थाৎ 'আমনকারীদhর এমন आমनই কর্রা উচिए।

অর্থাৎ ‘লোকক্রে এমন কোশশশই কর্া উচিত!
পরিশ্শে বলা হইয়াছে :

 অধিকার।' বিশ্পজগত তাঁহারই কুদরত ও নির্দেশাধীনে পরিচালিত। এই মহান সত্তার কোন ঊপমা বা ঢুননা নাই, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। নাই তাঁার কোন মন্ত্রাদাणা ও বিচারকর্ত এবং নাই তাঁহার কোন জন্মদাত, সন্তান ও সभী। এক কথায় তিনিই ই নাহ এবং তাহার সমকফ কোন রব নাই।

ইব্ন ওয়াহাব (র).......আাবদুন্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবদুন্নাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ সকন সূরার শেষে সূরা মায়িদা নাযিল হইয়াছে।

## সূরা মায়িদা সমাপ্ত

# সূরা অन ‘আম 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন : সূরা আল-আনআম মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

जাবারানী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আiব্বাস (রা) বলেন, সূরা আনআম মক্কায় একরাত্রে নাযিল হইয়াছে। তখন উহার চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঘিরিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাসবীহ পাঠ করিতেছিলেন।

সাওরী (র)...... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আসমা বিনতে ইয়াयীদ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা)-এর প্রতি সূরা আনআম একত্রে. অবতীর্ণ হয় । যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, ত্খন হযরত নবী (সা)-এর বাহন উষ্ট্রীর বাগডোর আমার হাতে ছিল। ওহীর ভারে উষ্ধ্রীটি নুইয়া পড়ে এবং উহার হাড়ঔ্ুি ভাংগিয়া চুরমার ইইয়া যাইবার উপক্রম रड़।

শরীক (র)....... আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে ফেরেশতাগণ রাসৃলুল্নাহ (সা)-কে ঘিরিয়াছিলেন। ইহলোক ও উর্ধ্রলোক সর্বত্র তাঁহারা সতর্ক পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন।

সুদ্দী (র)....... আবদুল্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্মাহ (রা) বলেন ঃ সূরা আনজাম অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে সত্তর হাজার ফেরেশতা উহা বেষ্টন করিয়াছিলেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতেও অন্য সূত্রে এইর্রপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাকিম (র)....... জাবির (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাসবীহ পাঠ করিতেছিলেন। তখन রাসূলুল্মাহ (সা) বলিতেছিলেন ঃ এই সূরাটি অবতীর্ণ করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা উর্র্বলোক পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সূরা আনআম অবতীী হওয়ার সময় ওহীর সহিত ফেরেশতাদের বিশাল একটি দল অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাসবীহ পাঠের তুঞ্জন পৃথিবী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্মাহ (সা)-ও পাঠ் করিতেছিলেন ঃ

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সূরা আনআম একত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা উহার চতুর্দিকে ঘিরিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠের তুঞ্জনে পৃথিবী মুখ্খরিত হইয়াছিল।

##  <br> 

كَ (r)

 माँড় কর্মায়।"
২."তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর একটি কান নির্দিষ্ঠ কর্রিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধার্রিত কান রহিয়াছে যাহা সস্পক্ক তিনিই জাচ। এতদসজ্জ্রও তোমরা সন্দে কর ?"
 জানেন এবং তোমরা যাহা কর ঢাহাও তিনি অবপত আাছন।"

 দান করিয়াছ্ন।

উপর্ুু তিনি অক্ককার ও আলো সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার বান্দাদরর দিন ও রাতের বিশেষ
 -কে একবচন্ন ব্যবহার করিয়াছেন / ইशার কারণ হইন यে, শ্রেষ্ঠ জিনিস সব সময় একবচন্ত



অই সৃরার শেষের দিকে জল্gাহ তাআা'না বলিল্যাছছন :



 ‘এত্সন্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদের প্রত্তিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।’
অর্থ!ৎ এতদসত্ত্বেও অনেক মানুষ আল্লাহর সহিত কুফরী করে এবং তাঁহার সহিত শরীক ও সমকক্ষ দাঁড় করায়। ইহা ব্যতীত তাহারা বলে, আল্লাহ তা‘আলার স্ত্রী ও পুত্র রহিয়াছে। অথচ তিনি এই সকল বিষয় হইতে পবিত্র ও নির্দোষ।
 করিয়াছেন।

অর্থাৎ তোমাদের বাবা আদম (আ)-কে মূলত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অতঃপর আদম (আ)-এর প্রতিকৃতি গোশত ও চামড়ায় র্রপান্তরিত হয় এবং তাঁহার ঔরস হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম ইইতে পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির বিস্তার লাভ ঘটিয়াছে।
 আর একটি নির্ধারিত কাল রহিয়াছে যাহা তিনিই জানেন।
 বুঝান হইয়াছে এবং

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, আতীয়া, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখ হইতেও এইর্রপ বলা হইয়াছে।

হাসান বলেন :

 মৃত্যপূর্ব জীবনকে হইয়া যায়, মৃত্যু আসিয়া উহার পরিসমাপ্তি টানিয়া দেয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন :

 بَالنًّهُ 'তিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যাহা কর, তাহা সম্পর্কে তিনি 'অবহিত থাকেন।
 মধ্যে আঅ্মা কবয করিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে আষ্মা পুনঃ তাহার
 এই অর্থটি দুর্বन।

[^8]অন্য্র্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘সেই সময়্রের জ্ঞা একমাত্র প্রুর নিকটেই আছে। লেই সময় সম্পর্কে তিনি ব্যতীত जन্য কেহ অবগত নহে।

जান্ধাহ ত'আানা অनাত্র আরও বলিয়াছ్ন :

অर्थाৎ ‘‘ে নবী! লোকজন তোমাকে জিঞ্ঞাসা করে ভে, ক্কিয়ামত কখন সংখঢিত হইবে? লে সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছছ ? সে সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান একমা্্র তোমার প্রভুর उशिয়াছ্।'


ইহার পর্রের আয়াতে জান্লহ ত'আলা বলেন :

অर्थाৎ ‘াসমান ও यমীনে তিনিই অাল্মাহ, ঢোমাদ্র গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছू তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর, ঢাহাও তিনি জবগত আছেন।

এই জায়াতের ব্যাথ্যা সমক্ধে সুফাসৃসিরগণণণ মতভেদ রহহিয়াছে। কিদ্ সকল মুফাস্সির জাহমিয়া সস্প্রhায়़র ব্যাখ্যার বিরোধিতায় একমত।

জাহমিয়া সম্প্রদায় এই আয়াতের আলোকে বলেন ঃ অাল্লাহ ত'অালা তাহার সত্তায় সর্ব্র বিরা|জিত। অর্ৰাৎ তাহারা বলিতে চাহেন বে, जাল্লাহ তাজালা প্রত্যেকটি বস্যুর মধ্যে বিদ্যমান রহহ্যিয়ান। बথচ এমন বিপাস হইতে অাল্লাহ সশ্পূর্ণ পবিত্র।
 তাহার ইবাদত করা হয়, তাহার ওয়াহদানিয়াত্র স্থীকৃতি দেওয়া হয় এবং আাকাশ ও পৃথিবীর সকলেই এই মহিমান্িিত সত্তার প্রডূড্বক ग্বীকৃতি দেয়। এক কথায় তাহাকেই ‘আল্লাহ’ বলা হয়। মানুষ ও জিন্ন সস্প্রদাল্যের কাক্কির্রা ব্যতীত সকনে তাহাকে ভয় করে।

এই মঢের সমর্থনে এই আয়াত্ি প্রণিধানব্যাগ্য :
 করিল্লে ভুল করা হইবে বে, "আকাশ ও পৃথিীীতে যাহা কিছু রহহ্য়াছে সকল কিছুতে তিনি বিদ্যমান রহহিয়াছেন।.

তাই তিनि বनिয়াছেন : জানন ।' অর্থাৎ এই আায়াতংশ

万िতীয় অর্থ : ‘তিনিই जাল্লাহ, यিনি आসমান ও यমীনের গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিম্


তখন এই অর্থ দাঁড়ায় বে, ‘তিনিই আল্লাহ, যিনি সবকিছু জানেন এবং তোমরা যাহা কর, তাহাও তিনি অবগত রহিয়াছেন।’
 ‘चবর’ মূলক বক্তব্য আরার্ঠ করিতে হইবে مبتداء এবং শেষাংশ خبر -এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইব্ন জারীর।


## 





8. "তাহাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা ইইঢে তাহারা মুষ না ফিরায়।"
Q."সত্য यখন তাহাদের নিকট आসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; যাহা নইয়া তাহারা ঠঠট্টা-বিদ্রপ করিত, উহার যथার্থতা তাহারা অবহিত হইবে।"
৬."তাহারা কি দেথে না যে, তাহাদের্র পূর্বে যত মানবগোষ্টীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম यেমনটি তোমাদিগকে করি নাই এবং তাহাদের উপর মুষনধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত কর্রিয়াছ্নিনাম; অতঃপর্ন তাহাদের পাপের দর্রুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।"

তাফ্সীর : এখানে আল্মাহ তা'আলা গৌাড়া অংশীবাদী ও অস্বীকারকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের নিকট যখন আল্লাহ্র কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও র্রাসূলগণের সত্যতার ব্যাপারে দলীল স্বর্দপ কোন মু‘জিযা বা প্রমাণ যখন তাহাদের সামনে পেশ করা হয়, তখন তাহারা উহা অস্বীকার করে। সেইদিকে তাহারা ল্রুঙ্ষেপও করে না। বেপরোয়াভাবে তাহারা এই সবের অবমূল্যায়ন করে।

তাই আল্øাহ তাআলা বলিয়াছেন :

কাছীর——/৯২

অর্থাৎ ‘সত্য যখন তাহাদের নিকট জাসিয়াছে, তাহারা উহ প্রত্যাখ্যান করিয়াহে। याহা নইযয়া जহারা ঠাট্ট-ব্দ্দপ করিত, উহার যथার্থত তাহারা অবহিত হইবে।'

এই কथার মাষ্যমে তাহদের ব্যাপারে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। কেননা তাহারা সত্তকে অস্বীকার করিয়াছে। ইহার স্বাদ তাহারা অতি সত্বী উপভোগ কর্রিবে।

অতঃপর जাল্লাহ ज'जানা এই সকন বিপথগামীকে উপদদশ দান ও ভীতি প্রদর্শনস্বজ্রপ

 তাহাদ্দর হাতে শাসন কমতাও ছিল। তনুও তাহারা নিজ্রেরকে অপকর্মের বীডৎস পরিণাম হইতে রক্ষা কর্রিতে পারে নাই । जত্রব তোমরা রক্ষ পাইবে কি ?

## जতঃপর বना হইয়াছে :



তাহারা কি দেখে না বে, তাহাদের পৃর্বে কত মানববোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি ? তাহাদিগকে


অর্থ্ৰাৎ তাহাদিগকে বিপুল পরিমাণ সশ্পদ, সন্তান, সশ্মান, সৈন্য ও অশ্বর্য প্রদান করা
 आমি একটির পর একটি বহ্হু নাযিন করিয়াছিলাম এবং মুষলষার্র বৃষ্টিবর্ষণ কর্য়য়াছিলাম।
 কর্রিয়াছিনাম।

অর্থাৎ মুষলধার্র বৃষ্টি বর্যণণর কারণে তাহাদের পাদদদশে নদী প্রবাহিত হইয়াছিল এবং জমি-বিরাাতের-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছ্ন।
 কর্রিয়া দিয়াছ্ছি।
 করিয়াছি।

जর্থাৎ পৃর্ববর্তী সশ্প্রদায় গচ দিনের মত বিগত হইয়া পপীরাণিক লোকগাঁথয় পরিণত इইयाছে।
 মত কর্ম করিয়া বিনাশ হইয়া গিয়াহছ।' जতএব হে ল্রেতৃমఆলী! ঢোমযা এযন পরিস্ছিতিন সশ্মুখীন হওয়া হইতে সতর্কতা অবনম্ধন কর। উ্্ৰত হিসাবে তাহাদের চাইতে তোমরা উত্তম এবং তোমরা ব্যে নীীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ, তিনি উহাদের নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠতম। তাই তোমরা যদি যথাযথভাবে তাহার জনুগত্ত না কর, তাহ হইলে অপেক্ষাৃত কঠিন আযাব তোমাদ্রর ভোগ করিতে হইতে।

## (V)

 O و' ( ( ( ) O ( ( ) ( 1 (1.)
৭. "यদি ঢোমার প্রতি কাগজ্জে निথिত কিতাবও অবত্রণ কর্রিতাম जার ঢাহার্গা यদি উহা হষ্ত ঘারা স্প্শও করিত, ত্বু সত্য থ্রত্যাষ্যানকারীগণ বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদ ব্যতীত জার্র কিমূই নয়।"
৮."চाহার্গা বলে, ঢाহার্র নিকট কোন কেরেশেত কেন প্রের্নিত হয় না ? यদি आমি
 यাইত। आর ঢাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।"
৯."यদি তাহাকে ফ্বেশত কর্রিতাম তবে তাহাকে মানুশ্রের জকৃতিতিই প্রের্রণ কत্রিতাম অার ঢাহাদিপ্কে সের্পপ বিল্রাত্তিতে ঝেনিতাম, ব্র্রপ বিভ্রাত্তিতে ঢাহার্রা এখন র্রহিয়াহে।"
 याহা নইয়া ঠोট্টা-ব্দ্রিপ কর্রিতেহিন, ঢাহা বিদ্র্পকার্রীদিগকে পর্রিবেধ্টন কর্রিয়াছে।"
23."বন, পৃথিবীত পর্রিज্রমণ কর, অতঃপ্র দেখ, যাহারা সচ্যকে মিথ্যা বनिয়াছছ, তাহাদের পর্রিণাম কী হইয়াছিন।"

ঢাক্সীর \& আল্নাহ ত'অালা সত্তের ব্যাপারে মুশরিকদ্দে পতিহিংসা ও অহমিকার কथা


অর্ৰাৎ যদি जোমার প্রতি কাগজ্জ লিशিত কিতাব অবতীর্ণ করিতাম এবং यদি তাহারা উহার অবতরণ প্রত্যক করিত জার यদি তহারা উহা হন্ঠদারা স্প্শও করিত।'
 বলিত, ইश শ্পে্ট यাদু ব্যঁতীত जার কিছू নয়।

> অনাত্র অাল্লাহ তা‘্ালা কাফ্রিদের দাষ্ভিকতা সস্পক্কে বনিয়াছ্নে ঃ

[^9]অর্থাৎ ‘যদি ঢাহদের জন্য আকাশের একটি দরজজ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং যদি তাহারা উহা দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখনো তাহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টিজ্ম ঘটানো হইয়াছে।'

অন্যত আল্লাহ ত'অানা বनিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘যদি তাহারা আসমানের খণও পতিত হইতে দেণ্থ, তখনো ঢাহারা বলিবে, ইহা आসমানের পতিত বৃষ্ঠিत ফোটামাত্র।
 প্রেরিত হয় না যাহা তাহারা সত্তের নিদর্শন হিসাবে প্রহণ করিত?
 'यদি জামি তাহাদের প্রত্যাশামতে কেরেশেত প্রেরণ করিত্র, তাহা হইলে তাহাদের কর্মের ড়ড়ান্ত ফয়সানাই ঢো হইয়া যাইত, আর ঢহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।' তখন তাহাদ্দে প্রতি প্রকাশ্য পযব নাযিল করা হইত। অন্যত্র जাল্লাহ ত'‘ানা বলিয়াছেন :

## 

অর্থাৎ ‘কের্রেশত নাयিন করার পর যদি তাহারা সত্যপথ গহণ না করে, তবে ঢাহািিগকে
 ইইবে।

 जত্যাচরীদূর প্রতি জার কোন সুসং্বাদ থাকিবে না।’

অতঃপর जাল্লাহ ত’'জালা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ র্যামূলের সল্গে সুসপ্বাদ্বাহক স্ব্রপ যদি ক্রেশেশা প্রেরণ করিতাম, তাহা হইলে তাহাকে মানুষ্ের আকৃতিতে প্রেরণ কর্রিতাম যাহাতে তাহারা ঢাহার সণ্গে কथা বলিয়া উপকৃত হইতে পারে।' আর ইহা হইলে ঢাহারা বিল্রান্তিতে পড়িত বেমন রিসালাত কবূলের পৃর্বে এথন তহারা বিল্রাত্তিতে রহিয়াছে। কেননা সে মানুভ্যেইই অকৃত্তিতে থাকিত।

जनाত্র जাল্লাহ তাজানা বলিয়াছেন :


مَتَكا رُسَوْوْ
অর্থাৎ 'পৃথিবীত यদি ফেরেশত नির্বিম্নে চলাচন করিত, তাহা হইলে অবশ্যই ফের্রেশতাক রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।'

जতএব ইহাও বাদ্দার প্ি আল্লাহর একটি করুণা ব্যে, তিনি যখন দাওয়াতের কাজের জন্য রাসূন প্রেরণ করেন, তখন তাহাদের জাতির মধ্য হইঢে কাহাকেও নির্বাচিত করেন যাহাতে

তাহারা পারস্পরিক আলোচনা করিতে পারে এবং লোকজন রাসৃলের নিকট হইতে তাহাদের জিজ্ঞাসার জবাব জানিতে পারে।

অন্যঁ্র আল্মাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


जর্থাৎ ‘ুমিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্হ বে, তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে রাসূন নির্বাচন কর্যিয়াছেন যিনি তহাদিগকে আা্লাহর প্রেরিত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া লোনান


ইব্ন जাব্মাস (রা) হইতে যাহহাক উপর্রোক্ত আয়াত প্রসল্গ বলেন : কের্রেশতা यদি নবীদ্দর আকৃতিতে মানুষ্রে নিকট জাসিত, তাহাদের দিকে মানুব নূর্রে জন্য তাকাইঢেই পারিত না।
 বিভ্রান্তিতে তাহারা এ́খন রহিয়াছে।’

ওয়ালেবী বলেন ঃ ইহার অর্থ ইইল তাহাদিগকে আমি এইর্রপ সংশয়ে ফেলিতাম যেক্রপ তাহারা এখন রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তোমার পৃর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্যা-বিদ্রপ করা হইয়াছে, পরিণামে তার্হারা যাহা লইয়া ঠাট্ট-ব্দ্রিপ করিতেছিল, তাহা বিদ্রপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।’

এই আয়াতে আহ্নাহ তাআলা মযলূম নবীকে সান্ত্না দিয়া বলেন ঃ হে নবী! কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তুমি তাহার পরোয়া করিবে না। কারণ মু’মিনদিগকে সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই তোমরা সুখী ও কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর বলা হইইযাছে :


বল, পৃথিবীতে পরিজ্রমণ কর; অতঃপর লেখ, যাহারা সত্যকে মিंথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের পর্রিণाম की হইয়াহ্!

जর্থাৎ তোমরা চিত্তা কর এবং দেখ বে, পূর্বকালে যাহারা जাহাদের রাসৃলকে মিথ্যা বলিয়াছে, ইহকালে তাহারা कী পরিণাম ডোগ কর্য়াছছ এবং পরকানে ঢো তাহাদের জন্য মর্মবিদারক শাস্টি রহিয়াছে। পক্মান্তরে শত শক্র্তত ও বির্োধিতার মধ্য হইতে জামি মুদিনদিগকে কিতাবে বাঁচাইয়া রাখি্যা বিজয়ী করিয়াছি।

# (1r)   <br>  ○ 0 O O) 

১২. "বन, जাকাসসমৃহ ও পৃথিবীত যাহা কিছू আছে ঢাহা কাহার ? বন, आল্লাহরই; দয়া করা তিनि তঁহার কর্ত্যय বলিয়া স্থির কর্রিয়াছেন। কিয়ামচের দিন তিনি তোমাদিগ্কে অবশ্যই এক্্র কর্রিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহার্রা নিজের্রাই নিজেদের ক্রি কর্রিয়াছে তাহার্রা বিপ্ধাসী হইবে না।"
১৩. "রাজ্রি ও দিবসে যাহা কিছू বিরাজ করে, ঢাহা ঢাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোত, সর্বজ্ঞ।"

 করে না এবং বन, आমি आদিষ্ঠ इইয়াছি বেন জাw্রসমপ্পণকারীদদর মধ্যে आামিই প্রথম ব্যঞ্তি হই; অমাকে জারও আদেশ করা হইয়াছে, ঢুমি অংশীবাদীদের অত্ত্ভুক্ত হইও না।"
১৫."‘বন, आমি यদি আামার প্রতিপানকের্র অবাধ্যতা করি, ঢবে জামি ভয় করি ভে, মহাদিন্নে শা⿸্তি জামার উপর্র জাপতিত হইবে।"
১৬. "লেই দিন যাহাকে উহা হইচে র্রক্ন কর্না হইবে, ঢাহার প্রতি তিনি দয়া কর্রিবেন এবং ইহাই সूশ্পষ্ট সাফ্লা।"
 আর ‘য়া করা’ তিনি তাহার পবিত্র সত্তার জন্য কর্ত্য বনিয়া স্থির করিয়াছেন।

 মাহফূফ্যের উপর লিখিয়া দেন বে, "আামার দয়া जামার డ্রোধের উপর প্রাধান্য পাইয়া থাকিবে।
 তিনি তোমাদিগকে অবশাই অক্ত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।
 করিয়াছেন যে, অবশ্যই তিনি তাঁার সকল বান্দাকে কিয়ামতের নির্ধারিত দিনে একত্র করিবেন।
 এই ব্যাপারে উপ্মতের কাহারো মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তবে সত্য অস্বীকারকারী ও অহংকারীরা কিয়ামত সংঘাটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসজ্গে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদা কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেখান পানি থাকিবে কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্মাহর শপথ! সেখানে পানি থাকিবে। প্রত্যেক নবীর উম্মতগণের মধ্যে আল্ধাহর প্রিয় যাহারা, তাহারা হাউয্যের তীরে অবতরণ করিবে। আল্লাহ তা'আলা সেই হাউय সংর্ষণ করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তা নিয়োগ করিবেন যাহাদের প্রত্যেকের হাতে আগুনের ডাণ্ডা থাকিবে। উহা দ্বারা কাফির উম্মতদিগকে হাউযের পার্শ্ব হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি দুর্বল।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি করিয়া হাউয থাকিবে। আশা করি আমার হাউযের কিনারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভিড় থাকিবে।
 জত্ঞিস্থ হইবে’ বিশ্বাস করে না এবং কিিয়ামতকে ভয় করে না, তাহারা সেই দিন ক্ষত্ঞ্পস্থ হইবে।
 याহা কিছू বিরাজ করে, তাহা তাঁহারই, অর্থাৎ পৃথ্থিবী ও আকাশসমূহে যত জন্তু রহিয়াছে, সকলেই ঢাাহার বান্দা এবং সৃষ্টি এবং সকলেই তাঁহার প্রভাবাধীন ও অধিকারভুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।
 শোনেন, "তাহাদের আচরণ ও মনের গোপন কথা তিনি জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দা ও রাসূন মুহাম্মদ (সা), যাঁহাকে তাওহীদ ও শরী'আতের ধারক ও বাহক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহাকে সত্য সঠিক সরল পথে মানুষকে আহবান করার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

অর্থাৎ ‘বল, আমি কি পৃথিবী ও আকাশসমূহের ম্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকক্রপে গ্রহণ করিব ?

অর্থাৎ ‘বল, হে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিতে বলিতেছ?

মোটকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমার অভিভাবকরূপপ গ্রহণ করিব না। তিনি একক ও অংশীদারিত্মমুক্ত। তিনি কোন নমুনা ব্যতীত এই বিশাল পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি
 গ্থহ করেন না।' অর্থা তিনি ঢাহার সৃষ্টিসমূহকে জীবিকা দান করেন, কিস্মू তিনি নিজে জীবিকার মুখাপপীী নহেন।

 কর্য়াছি।'
 আল্লাহ কোন জহার গহণ করেন না।

সুহায়ল ইবৃন जাবূ সালিহ (র)......जाবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আাূ
 করিলে আমরা সকলে ঢাহার সল্গে যাই । রাসূনूল্মাহ (সা) খানাশেষে হচ্ত ধ্ধেত পৃর্বক বলেন :
 الشراب وكسانا مـن العرى وكل بلاء حسن ابـلانا الحمد لله غيــا

 ممن خلق تفضـيلا الحمد لله رب العالمين -
অর্থাৎ এই দু‘অার মধ্যে হ্যূর (সা) বनিয়াছছেন : লেই আল্লাহ্র শোক্র যিনি আহার কর্রান, কিত্ूু निজ্জ जাহার কর্রেন ন।।
 হইয়াছি বেন এই উম্মঢের আা্পসমপণককারীদের মধ্যে আর্মিই প্রথম্ ব্যক্তি হই।
 পনর্তু বল ভে, आাম যদি आমার প্রিপানকের অবাধ্যण করি, তবে জামি ভয় করি ভে, কিয়ামত দিবসের শাস্তি জামার উপর আপতিত হইবে।

准

जनjত্র जাল্gाহ ত'জান ব‘লিয়াছেন :

অর্থৎ যাহাকে জাহন্নাম হইতে দূর্রে রাখা হইয়াছে খবং বেহেশ্তে প্রবেশ কান ছইয়াছে, मে সফनज नाভ কর্য়াছাছ।


## 

O
(19)

 (r.)

## 

##  <br> (rI)

 নাই; जার তিনি ঢোমান্গ কন্যাণ কর্রিলে, তবে তিনিই ঢে সর্ব বিষয্যে শক্তিমান।"


 তাহাদিগকে এত্ঘার্যা অামি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্শ্য দাও বে, আল্লাহর সহিত
 यে শর্রীক কর্র ঢাহা হইঢে জামি নিল্ণিঠ।"
২০. "याহাদিগক্কে কিতাব দিয়ারি তাহারা ঢাহাকে লেইর্রপ ঢেনে ব্যেরপ চেনে ঢাহাদের সন্তানদিগকে; যাহার্রা নিজ্রোই নিজ্েদ্রের कতি কর্রিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস কর্রিবে ना।"
২.. "ভে ব্যক্তি আান্লাহ সষ্ণক্ঞ মিথ্যা র্রচনা করে অথবা đাহার নিদর্শনকে প্রত্যাথ্যান


 কিংবা ঊপেশ্ন করার অধিকার কাহারো নাই। তাই আল্লাহ ত'অানা বলিয়াছেন ঃ


অর্রাৎ অাল্লাহ ঢোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উशা ম্মাচ্নকারী আর কেই নাই; আর তিনি তোমার কন্যাণ করিলে তবে তিনিই ঢে সর্ব বিষয় শক্তিমান।
কাছীর——/৯৩

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘আল্লাহ কাহাকেও করুণা করার ইচ্ছা করিলে তাহাকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং যাহার প্রতি করুণা বর্ষণ হইতে তিনি বিমুখ থাকেন, তাহাকে কেহ করুণাসিক্ত করিতে সক্ষম হয় না।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন :
হে আল্লাহ! তুমি যাহাকে কিছু দান করার ইচ্মা কর, তাহা কেহ ঠেকাইতে পারে না এবং যাহাকে না দেওয়ার ইচ্ম কর, তাহাকে কেহ দেওয়ার ক্ষমতা রাথে না।

অর্থাৎ ‘তিনি আপন 'দাসদের উপর পরাক্রমশালী।’ তিনি সেই প্রভু যাঁহার সামনে সকল দাসের মাথা অবনত হয়। প্রতিটি বস্তুর উপর তিনি কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁহার সপ্মান, উচ্চাসন ও শ্রেষ্ঠত্রের সামনে সবকিছ্ম অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। তিনি মরयীমতে যাহাকে ইচ্ছা সন্মান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্মা অপমানিত করেন।
 সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত’ অর্থাৎ যে দান গ্রহণের উপযুক্ত, তাহ্ৰাকে তিনি দান করেন এবং যে অনুপযুক্ত, তাহাকে দান করা হইতে বিরত থাকেন। এক কথায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি দান করেন না।

অর্থাৎ ‘বল, সাক্ষ্যের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় কাহার সাক্ষ্য ?
 সামনে তোমরা কোন পরিস্থিতির সম্মুথীন হইবে এবং পরবর্তী সময়ে তোমরা কি বলিবে, সে সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত।
 প্রেরিত হইয়াছে বেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকটট ইহা প্ৗৗঁছিবে; তাহাদিগকে ইহা দ্বারা আমি সতর্ক করি’ কেননা কুরআনকে যে জানে, সে ইহাকে সমীহ করে।

অর্থাৎ ‘তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিবে, তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান হইন জাহান্নাম্।’'
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুহাশ্মদ ইব্ন কাব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘’
 রাসূলুল্মাহ (সা)-কে অবলোকন করিয়াছে।

আবূ খালিদ একটু বৃদ্ধি করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে যেন খোদ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সহিত কথা বলিল।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইবৃন কা‘ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব বলেন : যাহার নিকট কুরআন পৌছিয়াছে তাহাকে যেন খোদ রাসূলুল্মাহ (সা) দাওয়াত প্রদান করিলেন।

আবদूর রাযयाক (র)...... काতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কাতাদা - بَ -এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসন্গে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর আয়াত অন্যের নিকট পৌছইইয়া দাও। यাহার নিকট একটি আয়াত প্ৗৗছিল, তাহার নিকট আল্লাহ হুকুম পৌৗিয়াছে।

রবীআ’ ইব্ন আনাস বলেন ঃ রাসূলুল্মাহর (সা)-এর অনুসারীদের সেভাবে দাওয়াত দেওয়া উচিত যেভাবে রাসূলুল্মাহ (সা) দাওয়াত দিয়াছেন এবং আল্মাহকে এমনভাবে ভয় করা উচিত যেভাবে রাসূলুল্নাহ (সা) ভয় করিতেন।



जন্যত্র জাল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ ‘হে নবী! তাহারা যদি এমন সাক্ম দেয়ও, ঢুমি তাহাদের মত সাক্ষ দিও না?
 তোমর়া বে শরীীক কর, তাহ হইতে आর্মি মুক্ত।

অতঃপর জাল্লাহ তঅঅানা আহনে কিতাবদিগকেক উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ তাহারা जাহদের সন্তানদের যতটা চেনে, তাহার চাইঢে অধিক তাহারা কুর্রানকে চেনে। কেননা তাহাদের


 रिজরত, ঢাঁার উম্খতদদর পর্চিত্য ইত্যাদি সকন কিছ্ম তাহাদের কিতাবে বিস্তারিত্যবে निপিব্দ ছিন।

তাই পরিশেশে জাল্লাহ ত'আানা বলিযাছেন.ঃ
نَ "نْ

ব্যুত্ এই কथা সন্দেহাতীতভাবে সত্য শে, পূর্বর্তী সকল নবী রাসানুন্बাহ (সা)-এর আগমণ সষ্ধে তাহাদের উম্মতদিগকে পৃর্বাজাস এবং সুস্বাদ দিয়াছিলেন। কিষু পৃর্ব নবীগণের উম্ঘত্রা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

অতঃপর আল্gাহ ত'জালা বলিয়াহেন :

অর্বাৎ ‘সেই ব্যক্তির চাইতে বড় যানিম কে, বে আল্নাহর সষ্ধে্ধে অইজ্পপ মিথ্যা রচনা করে बে, আল্gাহ তাহাকে নবী মনোনীত কর্রিয়া প্রেরণ কর্রিয়াছ্রে এবং পেই ব্যক্তির চাইতে বড় অত্যাচারী কে, বে অাল্াাহ নিদর্শন, প্রমাণ ও ঊদাহর্ণণসমৃহকে অন্বীকার করে ?

位 র্চচনাকারীী जবং মির্থাবাদী কर्थনো বিজয়ী হয় না।

## 

## 

২২. "স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে এক্র কর্রিব, অতঃপর অংশীবাদীদিগকে বলিব, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে কর্রিতে, তাহারা আজ কোথায় ? "
২৩. "অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ম বলিবার জন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, ছে আমাদের প্রতিপালক, আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।"
২8. "দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিক্পপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিষ্যা তাহারা রচনা কর্রিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।"
২৫. "তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাথে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরেরে উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলক্ধি কর্রিতে না পারে; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমষ্ত নিদর্শন প্রত্যক্ম করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না; এমন কি ঢাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হৃইয়া বিতর্কে লিষ্ঠ হয়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, ইহা ঢো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছ্মই নহে।"
২৬. "তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বির্তত রাণে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই ৩খ্রু নিজেদিগকে ধ্ধংস করে। অথচ তাহারা উপলধ্ধি করে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা অংশবাদীদের সম্বল্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন :

কিয়ামতের দিন মুশরিকদিগকে তাহাদের পৃজ্য মৃর্তি ও প্রতিমা প্রভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা


অর্থাৎ 'যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায় ?'
সূরা কাসাসে বলা হইয়াছে :

## 

অর্থাৎ ‘সেইদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে যে, তাহারা আজ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে ?'

准 थाकिবে ना यে, তো অংশীবাদী ছিলার্ম না।
 -حُ
 ওযরখাহী ব্যতীত অন্য কিছ্ তাহাদের বলার থাকিবে না। কাতার্দাও এইক্রপ বলিয়াছেন।
 ব্যতীত তাহাদের অন্য কিছू বলার থাকিবে না। যাহহাকও এইর্রপ বলিয়াছেন।

 কোন অজুহাত थাকিবে না বে, আমাদের প্রতিপালকক আল্নাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ মোদ্দা কথা হইল বে, বিপদের সময় তাহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন অজুহাত হিসাবে তাহাদের বিগত শিরকী জীবন অস্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন কथা বলার অবকাশ থাকিবে না। অর্থাৎ ঢাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না। .

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আসিয়া ঢাঁহাকে বলেন, হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কি ঔনিয়াছেন যে,


ইবৃন আব্বাস (রা) জবাবে বলেন : যখন মুশরিকগণ দেখিবে বে, ঢাহারা বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না, কেবল নামাযী ব্যক্গিগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করিতেছে, তখন পরামর্শ পূর্বক একজোট হইয়া শপথ করিয়া বলিবে, তাহারা মুশরিক নয়। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বাকশক্তি কাড়িয়া নিবেন এবং তাহাদের জীবনের সকল কর্মকাণ হাত-পা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করিয়া দিবে, তখন তাহাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকিবে না, সব প্রকাশ হইয়া যাইবে।

অতঃপর তিনি লোকট্টিকে বলেন ঃ এই সষ্ধে্ধে এখন তোমার আর কোন সন্দেছ আছে কি ? মূলত কুরআনের মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই যাহা স্পষ্ট নয়। তবে এই সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই বা ইহার ব্যাখ্যা তোমার জানা নাই বলিয়া তুমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলে।

যাহহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বক্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই অভিমতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা এই আয়াতটি মক্কী

আর মক্কায় মুনাফিক ছিল না, মুনাফিকদের সৃষ্টি মদীনা হইতে। অবশ্য মুনাফিকদের সম্বন্ধে যে


অর্থাৎ 'যখন কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা উথ্থিত- করিবেন, তখন তাহারা আল্ধাহর শপথ করিয়া বলিবে।' তাই ইহাদের সম্বল্ধে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘দেখ, তাহারা নিজেদেরকে কিক্রপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিফল হইল।’

অন্যত্র আল্মাহ তাআলা বর লয়াছেন :

অর্থাৎ 'অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্মাহকে বাদ দিয়া যাহাদের শরীক বানাইয়াছিলে তাহারা কোথায় ? তাহারা বলিবে, আমদের নিকট হইতে গায়েব হইয়াছে।’

উহার পর বলা হইয়াছে :


অর্থাৎ 'তাহাদের কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাথে, কিন্ত্র আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলধ্ধি করিত না পারে। তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যফ্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না।'

অর্থাৎ তাহারা কুরআন শোনার জন্য কান পাতিয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহাদের কোন
 হইয়াছে’ এবং इইয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘কাফিররা সেই সমস্ত চচুষ্পদ জন্তুর তুল্য, যাহারা তাহাদের রাখালের আওয়াজ বা
 ‘ঢাহারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও উহাতে বিশ্বাস করির্বে না।’'

অর্থাৎ আল্মাহর নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ ও উদাহরণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহারা ঈমান আনিবে না। তাহারা মৃলত জ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য। অন্যত্র আল্মাহর তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

'यদি তাহাদের মধ্যে সততা ও যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে কল্যাণের কথা শোনার তাওফীক আল্লাহ তাহাদিগকে দান করিতেন ।'



位 বলে, ইহা ঢে সেক্লালের উপ্পকথা ব্যীতত আর কিম্র নয় ।

जর্থাৎ যাহা কিছू তোমরা ওযী বলিয়া পপশ করিয়াছ, তাহা তো সব পৃর্ববর্তী কিতাবসমূহ হইতে সংকলন করা হইয়াহ্ মাত্র।
 নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে।
 ইহার जর্থ হইল তাহারা লোকদিগকে সত্য অনুসরণ কর্রিতে, রাসূলের সত্যত স্বীকার করিতে
 এইসব হইতে দূর্রে থাকিত।

মোট কথা এখানে দুইটি অন্যায়ের কथা বলা হইয়াছে। তাহার একটি হইন তাহারা নিজেরা উহা হইতে দূরে থাকিত এবং অন্যটি হইল তাহারা অপরকেও উহা হইতে দূরে রাখার অপচেটা করিত।
 -এর অর্থ হইল ঃ ঢাহারা লোকদিগকে মুহাষ্পদ (সা)-এর উপর ঈমান আানা হইতে বিরত রাथिত।

মুহাম্ম ইব্ন হানাফিয়া (র) এই আয়াতংশের ভাবার্থে বরেন ঃ কুরায়শ কাফি্ররা নিজেরাও নবী (সা)-এর নিকট জাসিত না এবং অপরকেও জসিতে দিত না।

কাতাদা, মুজাহিদ ও যাহহাক প্রমুখও ইহ বলিয়াছ্ন। এই অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। जাল্ধাইই তান জানেন। ইবিন জারীী (র) এই মত পসন্দ করিয়াছেন।
 আব্মাস (রা) ${ }^{\prime}$ সষ্ধে অবতীর হইয়াছে। কেননা তিনি লোকদিগকে হযরতত রাসৃনূন্ধাহ (সা)-এর প্রতি অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখিত্ন।

কাসিম ইব্ন মুখাইমারা, হাবীব ইব্ন जাবূ সাবিত ও অ'ত ইব্ন দীনার (র) প্রুথও বनिয়াছেন «ে, ইश आবূ তলিব স্শল্ধে जবতীর্ণ হইয়াছে।


 হাতিম (র) ইश বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

মুহাশ্মদ ইব্ন কা’ব আল-কারयী (র) তাহারা (তাঁহার চাচারা) লোকদিগকে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে হত্যা করা হইতে বিরত রাখিত।

এই মত অনুসারে ${ }^{\prime}$ বিরত থাকিত।
 নিজেদিগকেই ধ্বংসের দিকে ডাকিত্তেছে। অথথ ইহাতে তাহাদেরই যে ক্ষতি ও ধ্বংস হইতেছে, তাহা তাহারা উপলद্ধি করে না।'

## (rv)

## 



## O O (ra)

(r.)

२৭."ঢুমি यদি দেথিতে পাইতে যথন তাহাদিগকে অগ্ধির পার্শে দাঁড় কব্রান হইবে এবং তাহারা বनिবে, হায়! यদি आামাদ্র্র প্রত্যাবর্বন घটিত, তবে জামরা आমাদের

২৮."ব্রং পৃর্বে ঢাহারা यাহা গগাপন কর্রিত, তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইনেও যাহা কর্রিতে তাহাদিগকে নিষ্ষে করা হইয়াহিন, পুনরায় তাহারা তাহাই কর্রিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।"
২৯."তাহাহা বনে, जামাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং জামরা পুন্পথিত হইব ना।"
৩০."হুমি यদি দেখিতে পাইচে তাহাদিগকে, যখন তাহাদের্র পতিপালকের সমুষ্েে
 आমাদের «তিপাनকের শপথ, নিচ্যই স্ত। তিনি বলিবেন, তবে তোময়া বে সত্য প্রত্যাখ্যান কর্রিয়াছ, তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্ঠি ঢোগ কর।"
 কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে জাহান্নাম্মে পার্শ্বে দাঁ় করান হইৰে এবং ঢাহারা যখন জাহান্না্মের বেড়ী ও শিকলসমূহ দেখিতে পাইবে, তখন ঢাহারা বলিতে থাকিবে ঃ

অর্থাৎ 'হায়! যদি আমদদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্পাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।’

-‘বরং পৃর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।'
जর্থাৎ কুফরী ও গৌড়ামীর অন্তরালে পৃথিবীতে তাহাদের অন্তরে যে কথা চাপা পড়িয়াছিন, সেই চাপা সত্য বিপদের মুখে এখন তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য ইইয়াছে মাত্র।

ইতিপূর্বে আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার জন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।’ দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিক্ধপে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে।

মোট কথা এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্য প্রকাশিত হইবে যে, পৃথিবীতে তাহারা রাসূলের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও ঈমান গ্রহণ করে নাই। এক কথায় তাহারা সব জানিয়াও ঈমান আনে নাই, এই কথাটি তথন প্রকাশিত ইইবে। যেমন মূসা (আ) ফিরআউনকে বলিয়াছিলেন :

অর্থাৎ ‘হে ফিরআউন! ঢুমি ভালো করিয়াই জান শে, ইহা পৃথিবী ও আকাশসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ ইইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।’

উপরন্তু আল্মাহ তাআালা ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘বিরোধিতার জন্যই তাহারা বিরোধিতা করে; কিন্তু তাহারা জানে বে, ইহা করা তাহাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি হইতেছে।'

এই আয়াতসমূহের মর্মার্থ ইহাও ইইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সেই সকল মুনাফিককে বুঝান হইয়াছে যাহারা লোকালয়ে ঈমান প্রকাশ করিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কুফরী পোষণ করিত।

অবশ্য এই আয়াতে একদল কাফিরের কিয়ামত দিবসের অবস্থার কথা বুঝান হইয়াছে। মূলত এইখানে কাফিরদিগকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কেননা এই সূরাটি মক্কী। দ্দিতীয়ত, নিফাক বা মুনাফিকী মদীনায় অবস্থানকাनীন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। মদীনার এবং আরবের অন্য এলাকার কিছুলোক এই কাজে ব্রত ছিল। তাই মক্কী সূরা বা আয়াতে মুনাফিকরা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। यদিও মক্কী সূরা আনকাবূতের মধ্যে মুনাফিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে

কাছীর—৩/৯৪

जর্থাৎ ‘আল্ধাহ ত'আলা উমানদারদিগকেক জানেন এবং মুনাফিকদিগকেও জানেন।’
যেহেছু আল্নাহ ত‘জালা ‘আলিমুन গায়ব’ তাই তিনি বলিয়াছেন বে, মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে আযাবের এইসব উপকরণ যখন অবলোকন করিবে, তখন তাহাদের অন্তরের লুকায়িত কুফ্রী ও নিফাক প্রকাশিত হইবে। তখন তাহাদের ঈমান শে•লোক দেখানো ঈমান ছিন, সেই কথা প্রকাশ হইয়া যাইবে। जাল্াাইই ভাল জানেন।

এथानে বলा হइয়ाছ
‘বহং তাহারা যাহা গোপন কর্রিত তাহা এখন তাহাদ্রে নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।'
অতএব তাহারা বে পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে চায়, তাহা আল্নাহর মহব্সত ও ঈมানের দাবিতে নয়, বরং স্বচক্ষে দেখা ভীষণ আাযাবের ভয়ে ইহা হইতে পরির্রাণ পাইবার জন্য তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার आরযবী করিতে থাকিবে। তাই আল্মাহ তাজালা বলিয়াছেনः

অর্ৰাৎ 'তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিমেধ করা হইয়াছিন পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তহারা অবশ্যু মিথ্যাবাদী।'

जতএব দীনের অনুসরণ এবং ঈমান আনয়নেনর জন্য তাহাদের প্রত্যাবর্তনের আরযী ধোকাবাজ্জি মাত্র। তাই यদিও তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তবুও তাহারা পৃথিবীতে आসিয়া ইসলাম্মে বির্রোিিতা এবং কুফ্রী কাজে নিণ্ত ইইবে।
 আমরা আামাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্ধাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।' তাহাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। কেননা ঢাহারা বলে ব্যে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং. जামরা পুনরুথিত হইব না।

অর্থৎৎ তাহারা বলে, আมরা পুনর্ণথিত হইব না। তাহাদের এই কথাই ঢাহাদের আরযীী মিথ্যাবাদিত প্রমাণিত করে।
 পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহার্দের প্রতিপানকের সন্মূণ্েে দাড় করান হইবে।'

তখन তিনি বলিবেন ঃ "
অর্থাৎ जাল্মাহ ত'জালা তার্হাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন বল, কিয়ামত কি সত্য না মিথ্যা ? অথচ তোমরা তো ইহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে ? তথন তাহারা বলিবে ঃ
 जোমরা ভে সত্ত প্রত্যাখ্যান করিতে, ঢজ্জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মিথ্যা ছিন বনিয়া এখন তোমরা শাস্তি ভোগ কর।
 ना ?'

## (VI)  


৩১. "याহারা জাল্লাহর্গ সমूशীন হ৩য়াকে মিষ্যা বनिয়াহহ, ঢাহারা অবশ্যই কত্মিষ্ট হইয়াহে। এখन यमि অকম্মাৎ তাহাদের নিকট কিয়ামত উপগ্ছিত হয়, তবে তাহারা বলিবে,
 নিজদিগের পাপপর বোফা বহন কর্রিবে। দেঋ ঢাহান্রা যাহা বহন করিবে, ঢাহা অতি निद्ष!!"


 হিসাবে প্রতিপন্ন করে, তাহাদের সষ্যুথে যथন অকস্মাৎ কিয়ামত জাসিয়া উপস্থিত হইবে, তথন তাহারা তাহাদ্রে পৃর্ব্রের অপকর্ম্মর কথা শ্বরণ কর্রিয়া উীষণ লজ্জিত হইবে। সেই কথ্থা উল্লেখ কর্রিয়া জাল্মাহ ত'জালা বলেন :

जর্থাৎ অকম্মাৎ তাহাদ্রে নিকট যখন কিয়ামত ঊপস্থিত হইবে ত থ্থ তাহারা বলিবে, হায়! ইश बে আมরা जবহহনা কর্য়াছি তজ্জন্যা আc্ষপ।

आनোচ্য आয়াতাংশের ইহকাनীन কর্মকাcের সহিত। তবে পরকালের সহিত সশ্শৃক্ত হওয়ারও जবকাশ রহিয়াছছ।

ইহার পর বনা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘তাহারা তাহাদ্রে পৃণ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে। দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহ অতি নিকৃষ্ম!

काতাদা
 যথन কাফির বা ফাসিক ব্যক্তি কবর হইতে উঠিবে, তখन অত্ত বীভৎস আকৃতির একটি অস্তিত্ণ ঢাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিবে। উহার শরীীর হইতে বিীীী রকমের দুর্গ্, বাহির হইতে থাকিবে। তখন সেই কাফ্নি তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? তथন সেই বীভৎস সত্তা
 দूनिয়ায় বসিয়া করিতে। পৃথিবীতে पूমি দীর্घদিন আমার পিঠে সওয়ার ছিলে। আজ आমি তোমর পিঠঠ সওয়ার হইব। এই ক্থাই অাল্মাহ বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তাহারা তাহাদের পৃচ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে।’
আসবাত (র)......সুদ্দী.(র) হইতে বলেন ঃ যখন কোন পাপিষ্ঠ যালিম কবরে প্রবেশ করে, তখন তাহার নিকট অত্যন্ত বিশ্রী একটি অবয়ব উপস্থিত হয়। উহার গায়ের রং কালো, শরীর দুর্গন্ধयুক্ত এবং পরিধেয় বষ্ত্র পুঁতিগন্ধযুক্ত। সে যখন প্রকাশিত হইয়া তাহার সংগে অবস্থান নিতে থাকিবে, তখন তাহাকে দেথিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার চেহারা এমন বিশ্রী কেন ? সে বলিবে, আমার চেহারা তোমার পার্থিব কর্মকাণের প্রতিকৃতি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ কেন ? সে বলিবে, ইহা তোমার পার্থিব কর্মের দুর্গন্ধ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার পরিধ্যে বস্ত্র এত নোংরা কেন ? সে বলিবে, তোমার পার্থিব কর্মকাণ্ত এমন ময়লা ছিল বলিয়া পরিধেয় বস্ত্র ময়লায়ক্ত। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? সে বলিবে, আমি তোমার পার্থিব আমলের প্রতিকৃতি। অতঃপর সে বলিবে, আমি তোমার কবরে তোমার সংগে অবস্থান করিব। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তাহাকে উথ্খিত করা হইবে, তখন সে বলিবে, পৃথিবীতে তোমাকে আমি স্বাদ ও সষ্ভোগরূপে দীর্ঘদিন বহন করিয়াছি। আজ তুমি আমাকে বহন করিয়া চল। পরিশেষে তাহার বদ আমলের অস্তিত্ তাহার পিঠের উপর সওয়ার হইয়া তাহাকে জাহান্নামে হাককাইয়া নিয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজ্েেদের পাপ বহন করিবে, দেখ, তাহারা যাহা বহনন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট!'

অর্থাৎ 'পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ নয় 1 '

অর্থাৎ ‘যাহারা সাবধানতা অবলম্নন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?'

## (rr)

النَهِ يِجُحَنُوْنِ





৩.. "অবশ্য আমি জানি, ঢাহার্যা যাহা বলে ঢাহা তোমাকে নিচিচিই কষ্ঠ দেয়। কি্মু তাহারা ঢো তোমাকে মিথ্যাবাদী বনে না, ব্রং সীমানংঘনকারীীণ আাল্øাহর আয়াতকেই অন্ীীকার করে।"

ט8. "তোমার পৃর্ব্রে অনেক র্রাসূনকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিন। কিল্হ



 जथ্রা অাকালে সোপান অব্বেষণ কর এবং ঢাহাদের নিকট কোন নিদর্শন জান। আাল্লাহ ইচ্ম করিजে ঢাহাদের সকনকে অবশ্য সৎপাথ এক্ল করিতেন। সুতরাং पूমি মৃর্খদদর

৩৬. "याহারা শ্রবণ করে, ৩খ্রু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। জার মৃত্কে जাল্লাহ পুনর্জীবিত কর্রিবেন; অতঃপ্র ঢাহার দিকেই ঢাহারা প্রত্যাবর্তন কর্রিবে।"

তাক্সীর ঃ জাল্ধাহ ত'আলা তাহার নবীকে জাতির মিথ্যাবাদিতা ও বির্রোধিতার জন্য


जर্থাৎ ‘তाহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করায় তুমি কষ্ট পাও তাহা আমি জানি।’

जर्बाৎ 'তাহাদের জন্য आাক্কে কর্য়া ঢুমি নিজেরে লেষ করিও না।

जর্থাৎ ‘তাহারা यদি ঈমান গহণ না করে তবে কি ঢুমি তাহাদের পিছনে জীবন লেষ করিয়া ফেनিবে?

जन্য আয়াতে তিনি বনিয়াছেন :



অতঃপর তিনি বনিয়াছেন :

जর্ৰাৎ 'মূলত তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, ব木ং যালিমগণ আল্নাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।’

 जা্্ি্যি্য করে।’

সুফিয়ান সাওরী (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ আবূ জাহল নবী (সা)-কে বলিল, 'আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে আমরা মিথ্যা বলি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ


অর্থাৎ ‘তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্নাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

হাকিম (র).... ইসরাঈলের সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ সহীহদ্দয়ের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু তাঁহারা এই হাদীস উদ্ধৃত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইয়াयীদ মাদানী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইয়াবীদ মাদানী বলেন ঃ একদা আবূ জাহলের সহিত রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সাক্ষতত হইলে আবূ জাহল অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মুসাফাহা করিল। তখন এক ব্যক্তি আবূ জাহলকে বলিল, আপনি সাবী ব্যক্তির সহিত মুসাফাহা করিলেন ? জবাবে আবূ জাহল বলিল, আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য নবী বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্ুু আসল কথা হইল, আমরা কোনদিন বনী আব্দে মানাফের তাবেদারী করিয়াছি কি ? তখন আবূ ইয়াयীদ পাঠ করেন :


অর্থাৎ 'তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......যুহরী হইতে আবূ জাহলের ঘটনা বর্ণনা প্রসজ্গে বলেন ঃ আবূ জাহন রাতে নিভৃতে আসিয়া রাসূনূল্মাহ (সা)-এর কুরআন পড়া খনিত। এইভাবে আবূ সুফিয়ান, সাখর ইব্ন হারব ও আখনাস ইব্ন ৩রাইকও চুপিচূপি আiসিয়া কুরআন তনিতে থাকে। তাহারা অত্যন্ত সন্তর্পণে আসিত। কেহ কাহারো আগমন উপলন্ধি করিতে পারিত না। এইভাবে তাহারা সকাল পর্যন্ত কুরআন ত্তনি। সকালে চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিলে তাহারা উঠিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হইত। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহারা রাস্তায় গিয়া উঠিনে তিনজনের সহিত তিনজনের সাক্ষাত হয়। তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ? সকলে স্ব স্ব উল্দেশ্য ব্যক্ত করিলে সবাই অগ্গীকার করে বে, দ্বিতীয়বার কেহ আর এখানে আসিবে না। পরবর্তীতে যুবকরা যদি এই খবর জানিয়া ফেলে, তবে বিপদ অनिবার্य।

কিন্ুু দ্বিতীয় রাতের আগমন ঘটিলে তাহারা তিনজনের প্রত্যেকে ভাবিতে থাকে যে, অগীকার যখন করা হইয়াছছ, তখন অন্য দুইজন আর আসিবে না, তাই আমি যাই। কিন্ুু সকাল ইইলে আবার তাহাদের প্রত্যেকের সন্গে প্রত্যেকের রাস্তায় দেখা হইয়া যায়। ফলে তাহারা আবার কেহ না আসার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় নেয়।

এইভাবে তৃতীয় রাতের আগমন ঘট্টিলে পৃর্বের মত তাহারা চুপিচূপি সকলে গিয়া উপস্থিত হয়। সকালে তাহাদের সাক্ষাত ঘটিলে তাহারা এখানে আর না আসার ওয়াদা করে।
 নিকট নিয়া জিख্ঞাসা করে, হে জাূ হানयানা! মুহাম্মদ্রের নিকট ঢুমি যাহা কিছু ఆনিয়াছ লেই
 সम্পর্কে আমি অবগচ আছি। উহার উল্mক্যেও আমার জানের বাহিরে নয়। কিমু কিছू কিছু কথার অর্থ অামি বুঝিতে পার্রি নাই। তদুত্রে আথনাস বলিল, আল্লাহর শপথ! এই ব্যাপারে আমার অনুভূত্ওিও ঢোমার অনুরুপ।

ইহার পর আখনাস সেখান হইতে সোজা আবূ জাহলের নিকট গিয়া পরিক্কার জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হিকাম! মুহাপদের নিকট ঢুম্মি কি ऊনিয়াহ এবং উহা দ্যারা ঢুমি কি বুঝিতে
 প্রত্ঠির প্রত্যোগিতায় লিষ্ঠ थাকি। তাহারা কোন ভোজ অনুষ্ঠান করিলে পান্টা আমরাও ভোজ অনুষ্ঠান করি। তाহারা কোথাও কাহাকে অনুদান দিলে আমরাও অনুদান দিয়া থাকি। এইভাবে আামরা সমান সমান থাকি। लশষ পর্যন্ত তাহারা বলিঢে থাকে, আমাদের্ বণণশ্ একজন পয়গম্র
 এখন আমরা কোথায় পয়গম্ন পাইব ? অতএব আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহার থ্রতি ঈমান आনিব না, তাহার পয়পধ্বীর সত্যত আমরা স্বীকর কর্রিব না এবং সর্ব্বেপরি আমাদ匕র উপরে তাহাদের প্রাধাन্য স্বীকার করিতে কথনও আমরা স্বীকৃত হইব না। আখনাস এই কथা ৫নিয়া চनिয়া याয়।

ইব্ন জারীর (র)......সুদী (র) হইতে আলোচ আয়াত্র ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ বদরের দিন বনী যুহরাকে আখনাস ইবৃন అরাইক বলে ঝে, হে বনী যুহরা। মুহাম্দদ তোমাদের ভাগিনা। সংগত কারণেই তোমরা তাহার পক্ষ অশ্র ধারণ করিবে। তবে সে যদি সত্য নবী হইয়া থাকে তবে তাহার পক্কে তোমাদের অন্ত্র ধারণ কহার কোন প্রল্যেজনই পড়িবে না। আার यদি সে নবুওয়াত্র বেলায় মিথ্যা হইয়া থাকে, তবে তোমাদের উচিত হইবে তোমাদের ভাগিনার পফ্ক ত্যাগ করা এবং তাহাকে কোন ধরন্নে সহবোগিত না করা। অতঃপ্র লে তাহাদিগকে বলিল, আচ্ম তোমরা একঠু দাড়াও, আমি আবুন হিকাম্মর সহিত দুইটি কথা বনিয়া আসি। অবশ্য সে यদি এই যুদ্ধে মুহাম্মদের উপর জয়লাভ করিতে পারে, তবে তোমরা মক্রপণে তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। আার যদি যুক্ধে মুহাম্মদ জয়লাভ করে, তবেও ঢোমাদের ভয় নাই। কারণ তোমরা তাহাদের মুকাবিলায় অাশ্র ধারণ কর নাই। অতএব তোমরা বুদ্ধিমানের মত নীরবত অবনষ্মন কর। এই দিন হইতত ঢাহার নাম হয় ‘আখনাস’। মূলত তাহার নাম ছিল ‘‘বাई'।

যাহা ইউক, ইতিমধ্যে আবু জাহলের সলে তাহার সাহ্ষাত হয়। আখনাস তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিন, হে আবুল হিকাম! সত্যি কর্রিয়া বল, মুহাম্মদ कি সত্ত নবী, না ভఆ নবী ? এখানে তুমি-জামি তিন্ন কুরায়শের অন্য কোন লোক নাই বে আমাদদর কথা ऊনিবে। অযূ জাহল বनिन, হত্তাগা, আল্ধাহ্র শপথ, মুহাম্পদ সত্য নবী এবং সত্যবাদী। লে জীবন্ন কোন দিন মিথ্যা কথ্া বলে নাই। কিত্ুু কথা হইন শে, ख্ঞন-বি্যার অধিকার, হচ্জের দায়িত্, কা‘বার চাবির যিম্মাদাडী ও ননুওয়াত ইত্যাদি সকন কিছू यদি তাহাদের হাতে থাকে, তবে কুরায়শদের

অন্যান্য গোত্র কি করিবে ? তাহারা কি তধু তাহাদের তাবেদারী করিয়া যাইবে? এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন :


অর্থাৎ ‘কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে।' অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-ও তো আল্মাহ্র আয়াত বা নিদর্শনসমূহের একটি।


অর্থাৎ ‘তোমার পৃর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ততক্ষণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে।’

আলোচ্য আয়াতে আল্নাহ্র পক্ষ ইইতে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে স্বজাতির বিরোধিতা ও মিথ্যাবাদিতার জন্য সান্ত্ননা দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে পূর্ববর্তী দৃত়চেতা রাসূলগণের মত ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দান করা হইয়াছে। অবশেবে পূর্বে যেভাবে রাসূলগণকে মদদ করা হইয়াছে, সেভাবেই তাঁহাকেও মদদ করার ওয়াদা করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, মিথ্যাবাদিতার অপবাদ এবং অশেষ অত্যাচারের জন্য সাত্ত্বনা দেওয়ার পর অभীকার করা হইয়াছে শে, ऊভ পরিণাম তোমাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব ইহকালেও তোমাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্র মদদ যেভাবে তোমরা পরকালে প্রাপ্ত হইবে আল্পাহ্র রহমত।
 না।’ অর্থ!ৎ আল্লাহ্র পক্ষ ‘ইতে মু‘র্মিনদের জন্য ইহকালে ও পরকালে সাহাব্যের যে অগীকার রহিয়াছে, তাহা অলংঘनীয়। যथা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :
 لَهُمُ الْغلِبْوْنْ
অর্থাৎ আমার প্রেরিত দাসদিগের সম্পর্কে আমার এই প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়াছে যে, অবশ্যই তাহারা সাহাযাপ্রাষ্ত হইবে এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী।’

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

जর্থাৎ 'আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এই বে, তিনি এবং তাঁহার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইবেন। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।'

এই আয়াতের শেষাংশেও বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘পূর্ববর্তী রাসূলগণকে তাহাদের স্বজাতির বিরোধিতার মুখে আমি কিভাবে সাহায্য করিয়াছি তাহার খবর তো তোমাদের নিকট রহিয়াছে।’ উহাতে তোমার জন্য রহিয়াছে অনুপ্রেরণার বিষয়।

অতঃপর আল্মাহ তা'আলা বলিয়াছেন :
وَاِنْ كَانْ كَبُرْ عَلَيْنَ إِعْرَاضُهٌُ

অর্থৎৎ ‘যদিও তাহাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহ্য লাগে।’


অর্থাৎ ‘তাহা ইইললে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ছ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্লেষণ কর।’
আলী ইব্ন আবূ তালহা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ النفق অর্থ সুড়æ। অর্থাৎ পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিয়া কোন নিদর্শন ঋুঁজিয়া আন। অথবা আকাশে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আমার প্রদর্শিত নিদর্শনাবলী অপেক্ষা উত্তম কোন নিদর্শন খুঁজিয়া আনিয়া তাহাদের নিকট পেশ কর। কাতাদা ও সুদ্দী এইর্দপ ভাবার্থ করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে সৎপথে একত্র করিতে পারেন....।’
অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘আল্মাহ যদি ইচ্ঘ করিতেন তবে পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইত।'

 প্রত্যেকটি মানুষ মু’মিন হইয়া যাক এবং হিদায়াতের উপর পরিচালিত হউক। ফলে আল্নাহ তা‘আলা চাঁহাকে অবহিত করিয়া দেন যে, ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য সেই-ই লাভ করিবে যাহার ভাগ্যে হিদায়াতপ্রাপ্তি লিখা আছে।

অর্থাৎ ‘হে মুহাম্মদ! তোমার আহ্মানে তাহারা সাড়া দিবে যাহারা তোমার কথা শ্রবণ করে এবং বুঝে।’

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা‘্ালা বলিয়াছেন :
لِيُنْذِرْ كـنْ كَانْ حَيِّا وَيَـِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ يُنْ

অর্থাৎ 'যাহাতে রাসূল সতর্ক করিতে পারে জাপ্রতচিত্ত ব্যক্তিগণকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বির্রুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।'
 কাছীর-৩/৯৫
'মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করিবেন, অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে।' অর্থাৎ কাফিরদের আষ্মা মৃত। তাই আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদিগকে মৃতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহা মৃতবৎ দেহ্খলির প্রতি তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করিয়া বলা হইয়াছে।

## (rV) 

## رr (ra)

 هِمْ شَمْ
## 


৩৭. "চাহার্গা বলে, ঢাহার প্রতিপানকের নিকট হইঢে ঢাহার নিকট কোন নিদর্শন जবতীর্ণ হয় না কেন ? বন, নিদর্শন অবতারণ কর্রিতে জাল্লাহ সক্ষম, কিস্দু ঢাহাদের অধিকাং্ৰ জানে না।"

 করিতে ভুন করি নাই। অতঃপর স্বীয় প্রতিপানকের্র দিকে ঢাহারা সকনে এক্্র হইবে।"
৩.. "याহারা जায়াতকে মিথ্যা বলে, ঢাহার্রা বধির ও বোবা; যাহাকে ইচ্ঘ, जাল্লাহ অभ্ধকার্রে র্রাখিয়া বিপথগামী কর্রেন এবং যাহাকে ইচ্ম, তিनि সর্রন পたข পরিচালিত কর্রে।"

তাফ্সীর ঃ আল্gাহ ত'অালা মুশরিকদের কথা উল্gেখ কর্রিয়া বলেন ঃ তাহারা বলে, আমরা বে ধরননের অস্বাভাবিক নিদর্শন আল্লাহ্র পল্巾 ইইতে তোমার জন্য দেথিতে চাই, তাহা তোমার প্রতি কেন অবতীর্ণ হয় না? टেমন ঢाহারা বলে :
 প্রবাহিত না কর।’

তাহাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে জাল্ধাহ ত'আলা বলিয়াছ্ন :

जর্থাৎ ‘নিদর্শন অবতারণ করিতে जাল্লাহ সক্ষম, কিম্মু এই ব্যাপারে তাহার বিলম করার্ রহহ্য হইন এই বে, ঢাহাদের জন্য নিদর্শন অবতীর্ণ বা ্রদর্শন কন্নার পর যদি তাহারা ঋমান গহণ না করে, তবে তৃরিৎগতিতে তাহাদের কর্ম তাহাদের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিবে। এই ধরনের বহৃ ঘট্নার নযীর পৃর্ববর্তীদূর ইতিহাসে রহিয়াছে।

অন্যত্র আল্মাহ্ তা'আলা বলেন :


অর্থাৎ ‘পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বর্র সামূদদের নিকট উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

## 

তদ্রপ এই আয়াতে তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যাহা তোমাদের মত এক-একটি উম্মত নয়।'

মুজাহিদ বলেন : আল্লাহ বলিয়াছেন, এমন বহু প্রজাতি আছে যাহা তোমাদের নিকট পরিচিত।

কাতাদা বলেন : পাখিও উম্মত, মানুষও উম্মত এবং জিন্নও উম্মত।
সুদ্দী বলেন : ' সৃষ্ট জীব।'
 'কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই।"

অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীব সম্পর্কে আল্মাহ সচেতন। পানিতে হউক বা ডাঙায় হউক, প্রত্যেকের জন্য তিনি রিয়কের বিন্দোবস্ত করিয়া থাকেন । কুরআনে. অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :



অর্থাৎ ‘ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণশীল জীব নাই যাহার রিযকের যোগান আল্মাহ না দিয়া থাকেন। তিনি বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীবের নাম-ধাম এবং সংখ্যা সম্বন্ধেও অবহিত। এমনকি তাহাদের প্রতি মুহুর্তের গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল। অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘এমন বহু জীবন রহিয়াছে যাহাদের আহারের যিম্মাদারী তোমার নয়। সেই সকলকে এবং তোমাদিগকে আল্মাহই আহার দিয়া থাকেন।'

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ হ্যরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় এক বৎসর সেই দেশে

ঢিড্ডি আসে নাই । इযরত উমর (রা) টিড্ডি না দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি ? णिড্ডি না আসার কারণ কি ? এই ব্যাপার্রে তিনি ভাবনায় পড়িয়া যান। ফলে তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় টিড্ডির সংবাদ জানিতে লোক পাঠান। লেখান হইতে তাহারা কভ্যেনটি টিড্ডি ধরিয়া আনেন এবং তাহা উমর (রা)-এর সামনে রাাখেন। তিনি টিডিড দেথিতে পাইয়া সোৎসাহে তিনবার ‘অল্মাহ আাকবার’ ধনি উচ্চারণ করিয়া বলেন, আামি রাসুলুল্নাহ (সা)-এর নিকট
 ছ়়শতের বাস পানিতে এবং চারশত্র বাস ডাখা়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম টিড্ডি জাতীয় প্রাণীকে ধ্ধংস করা হইবে। অতঃপর কনসের কাঁ4 ভাি্িয়া যাওয়ার মত ধারাবাহিকতাবে একটির পর একটি প্রাণী ধ্পংস হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ ‘্রতিপানকের্র দিকে তাহারা সকলে একত্রিত হইবে।’

 তাহদের মৃহ্হ ঘটান হইবে।

ইব্ন জারীী (র)......ইবৃন আাব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আাব্মাস (রা) বলেন ঃ জীব-জানোয়ার্রে মৃত্যুই হইল তাহাদদর হাশর।

ইবุন आবূ शাতিম (র) বলেন, অওফী (র) হইడ্তও এইর্পপ ব্যাথ্যা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মুজাহিদ ও যাহ্হাক হইতেও ৫ইক্রপ বর্ণনা কর়া হইয়াছে।

এই বিষয়ে দ্বিতীয় একটি মতে বনা হইয়াছ্র বে, কিয়ামতের দিন জীব-জানায়াররকক


ইমাম আহমদ (র)......অাবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ যর (রা) বলেন ঃ जকদা রাসূনুন্ধাহ (সা) দুইঢি বকরীীকে পর্প্পরে শিং দ্রা আাঘাত করিতে দেথিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ হে জাবূ यর! ঢুমি জান, ইशাদের মধ্যে কে অত়্যাচারী ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন, কিষ্ু আল্লাহ তজালা জানেন, ইহাদের মধ্যে কে অত্যাচারী। কিয়ামতের দিন তিনি ইহার বিচার করিবেন।

आবদ্দুর রাযयाক (র)......जাবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্, जাবূ যর (রা) বলেন :
 করিতে দেথিয়া তিনি বলেন : তোমরা কি জান, ইহাদের মধ্যে অত্যাচারী কে? আমরা
 তিনি ইহাদ্রের বিচার করিবেন। ইব্ন জার্রীর ইহা বর্ণা কর্যিয়াছেন।

มুनयির সাওরীর সৃడ্রে অবূ বর (রা) হইতে উহা বর্ণিত হইয়াছছ। তবে এই বর্ণনায় এই
 উড়ד্ত পাধি সম্বক্ধে ধারণা দিয়াছ্হন।

ইমাম আহমদ (র)......টসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : শিংবিহীন বকরী কিয়ামতের দিন শিংওয়ালা বকরীর আঘাতের বদলা নিবে।

আবদুর রায়যাক (র)...... আবূ হুরায়য়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) ঃ


- এই আয়াতাংলের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জাল্gাহ তাজানা কিয়ামতের দিন্ জীব-জানায়ার ও পাখি-পত্গ ইত্যাদি সকন জীবকে পুনর্জীবিত করিবেন এবং তহাদের একের অত্যাচারের বদলা জनা হইতে গ্ণণ কর্রার পর বলিবেন, তোমরা মাটি হাইয়া যাও (কলে তাহারা সকলে


অর্ৰাৎ ‘হার, আমরাও यদি মাটি হইয়া যাইতাম!’ হাদীসটি মারফূ সূడ্র বর্ণিত হইয়াছে।
ইহার পরের জায়াতে আা্লাহ তঅালা বলেন :

অর্থাৎ 'যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাহারা বধির ও মূক, তাহারা অঙ্ধকারে রহিয়াছে। তাহারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে গৌাড়াদের মত ইইয়াছে। দ্বিতীয়ত তাহারা তমসাচ্ম্ন থাকার কারণে চোথেও দেথে না। অতএব এমন ধরনের যাহারা, তাহারা সঠিক পথে কিভাবে পরিচালিত হইবে ?

সূরা বাকারার প্রথমে আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, আল্লাহ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা ব্ধির, মূক ও অন্ধ; সুত্রাং তাহারা ফিরিবে না।

অন্যর্র তিনি আরো বলিয়াছেন : "


অর্থাৎ ‘তাহাদের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহা উদ্বেলিত করে তরক্গের পর তরঙ, যাহার উর্ধ্ধদেশে ঘনমেঘ। এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার। হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবে না। আল্মাহ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।’

তাই তিনি বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'আল্নাহ তা'আলা স্বাধীনমত যাহাকে ইচ্মা বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন।’

## 




O O



80. "বन, ঢোমরা জাবিয়া দেখ ভে, আাল্লাহর শাস্তি ঢোমাদ্রে উপর্র জপতিত হইনে অथবা ঢোমাদ্র্র নিকট কিয়ামত ঊপস্থিত হইনে তোমর্রা কি जাল্লাহ ব্যতীত অन্য কাহাকেও ডাক্বিবে, यদি ঢোমরা সত্যবাদী হও?"
 এবং यাহাকে তোমরা ঢাঁহার শগ্রীক কর্রিতে, তাহা তোমর্木া বিশ্যৃত হইবে।"
8२. "তোমার পৃর্বেও বহ্ জাতিন নিকট র্রাসূন প্রেরণ কর্রিয়াছি; অতঃপ্র অর্থ সংকট ও দুঃখ-দার্র্র্য্য ঘার্যা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।"
8৩. "जামার শাt্চি যখন ঢাহাদিগের উপ্র জাপতিত হইন ঢখন ঢাহারা কেন বিনীত
 শয়তান ঢাহা ঢাহাদের দৃষ্টিতে শোডন কব্রিয়াছিন।"
88. "丁াহাদ্দর ভে উথদেশ দেওয়া হইয়াছিন, তাহারা যখন ঢাহা বিশ্থৃত হইল, তখন ঢাহাদ্র জন্য সমষ্ঠ কিদ্ম্র দার উমুফ্ত কন্নিয়া দিনাম; অবশেকে ঢাহাদিগকক যাহা দেওয়া
 ঢাহারা নিরাশ হইন।"
 আাল্লাহরই, यিনি বিশ্জগত্রে প্রতিপানক।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী। অন্যদিকে ঢাহারা নির্দেশ প্রত্যাথ্যান করার অধিকার কাহারো নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। উপরন্তু কেহ যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তবে তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবূন করিয়া নেন।

তাই আল্লাহ তাআলা বলেন :

অর্থাৎ বল, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে; আল্মাহৃর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে-
اَغْيْرَ اللَهِ تَدْعْوْنْ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ

অর্থাৎ ‘তোমাদের উপর কিয়ামত বা শাস্তি আপতিত হইলে তখন তোমরা কি আল্মাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাক্কিবে ?' কেননা তিনি ব্যতীত এই বিপদ প্রতিহত করা বা এই বিপদ হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা দ্বিতীয় কাহারো নাই। তাই তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক এবং রকমাত্র তাঁহাকে যদি ইলাহ হিসাবে মানিয়া থাক, তাহা হইলে-
‘犭্খু তাহাকেই ডাকিবে। ইচ্মা করিলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁার শরীক করিতে, তাহা তোমরা বিমৃত হইবে।' অর্থাৎ.বিপদের সময় তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদিগকে ভুলিয়া যাও এবং তখন তোমরা তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা কর না। অন্যত্র আল্মাহ বনেন :


অর্থাৎ 'নদীতে চলার সময় যখন তোমরা কোন বিপদে নিপতিত হও, তখন তোমরা দেব-দেবীদিগকে ভুলিয়া একমাত্র আল্মাহকে ডাকিতে থাক।

অতঃপর আল্লাহ তাআআলা বলেন :

অর্ধাৎ ‘তোমার পূর্ব্রে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-দার্র্য্য দ্রারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।’
sil - অर्थ সংকট ও দার্রিদ্র্য।

 আপতিত করিয়াছি তাহাদের বিনীত হওয়ার জন্যে। এই সংকটের মুখে পড়িয়া তাহারা যাহাতে আল্লাহকে ডাকিতে এবং তাঁহাকে ভয় ও সমীহ করিতে শিখে। অতঃপর আল্লাহ তাআআলা বলেন :

जর্থাৎ ‘আমি তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত করিয়া তাহাদের দুনিয়া বিরাগী ও বিনীত করিতে চাহিলে তাহারা কেন বিনীত হইল না ?’
 দিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছিন ।'

অর্থাৎ 'তাহারা শিরক ও পাপের যাহা করিতেছিল, শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করিয়াছিল।

 ‘তথন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বারা উনুাক্ত করিয়া দিলাম।’

অর্থাৎ তাহাদের জন্য রিযিকের সমষ্ত দরজা উনুক্ত করিয়া দিলাম। তাহারা যাহাতে অর্থের লোভে মত্ত হইয়া আরো নিম্নে ধাবিত ইইতে থাকে। ইহা তাহাদের প্রতি আল্মাহ্র এক ধরনের কঠিন পরীক্ষ। আমরা আল্মাহ্র নিকট তাঁহার এমন পরীক্ষা হইতে পানাহ চাই। তাই তিনি বলিয়াছেন :
حَتُى إِذَا ذَرِحُوٌا بـــَا اُوْتُوْا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও আহার্य যাহা যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা যখন তাহাতে মত্ত হইন।
 পাকড়াও করিলাম।'
 করার সকল সুযোগ হইতে নিরাশ হইয়া গেল।

হাসান বসরী (র) বলেন : যাহাকে বিপুল পরিমাণে রিযক দেওয়া হয়, সে এই কথা ভাবে না যে, ইহা তাহার প্রতি আল্লাহ্র এক ধরনের পরীক্ষা। পক্ষান্তরে যাহাকে দরিদ্রিতার মধ্যে রাখা হয়, সেও এই কথা ভবে না যে, ইহা আল্নাহ্র পক্ষ হইতে তাহার প্রতি একটি পরীক্ষা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন :

অর্থাৎ ‘তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা যখন তাহা বিম্মৃত হইল, তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উনুক্ত করিয়া দিলাম। অবশেবে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল

যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকম্মাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।

অবশশশে তিনি বলেন, কাবার প্রভুর শপথ! যখন কোন পাপীকে তিনি ধরার ইচ্ছ করেন, তখন তাহাকে দুনিয়ায় অরেল সম্পত্তি দান করেন। ইব্ন হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা কোন সশ্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধরেন না যতক্ষণে তাহারা অর্থ-সম্পদের ভিতর মত্ত না হয়। তাই তোমরা ধোকায় পড়িও না। একমাত্র যাহারা ফাসিক, তাহারা আল্লাহর অবকাশের ধোঁকায় পড়িয়া থাকে। ইহাও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।
 পার্থিব সুখ সষ্ভোপের দ্বার উনুক্ত করা।

ইমাম আহমদ (র)......উক্বা ইব্ন আমের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমের (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তি পাপকার্য করা সত্ত্বেও তাহাকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিতেছেন, তখন তুমি নিষিতভাবে এই কথ্থা মানিয়া লও যে, সেই সময়টা তাহার প্রতি আল্লাহর দেওয়া অবকাশের সময় অতিবাহিত হইতেছে। অতঃপর রাসুলূল্মাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন :

এই হাদীসটি ইব্ন জারীর ও ইবุন আবূ হাতিম (র) উকবা ইব্ন আমের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবৃন আব̨ হাতিম (র)......উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ যে জাতিকে অবশিষ্ট রাখিতে ও উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাহাদিগকে সততা ও পরিমিত খাদ্য দান করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জাতিকে তাঁহার পথ হইতে অপসারিত করিতে চাহেন, ত়াহাদের জন্য অসততত, বিশ্বাসঘাতকতা ও সজ্ভোগের দরজা উনুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন।

বেমন ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে :


অর্থাৎ "অবশেশে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইন যখন তাহারা তাহাতে মক্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম, ফলে তাহারা নিরাশ হইল।’

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘অঃঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মৃলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্মাহরই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' ইমাম আহমদ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

#   

 （Ev） O الظِلِّوُِّ
##  

## 

8৬．＂তোমর্木া আমাকে বন，জাল্লাহ यদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া
 বে ঢোমাদিগকে এই巛णি ফি্রাইয়া দিবে？দেখ，কিক্রপে জমি জায়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি；এতদসG্马্ত তাহান্যা মুখ ফি্রাইয়া নয়।＂

89．＂তোমরা আমাকে বল，आল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হইলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্ধংস হইবে ？＂

8৮．＂রাসূলগণকে তো ঔধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপৃ প্রেরণ করি；কেহ বিশ্বাস করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে ना।＂

8৯．＂यাহারা জামার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়াছে，সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদের উপর শাস্টি আপতিত হইবে।＂

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী অবিশ্ধাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর，

অর্থাৎ আল্মাহ যদি তাঁহার প্রদত্ত তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন ？’ অন্যস্থানে তিনি বলিয়াছেন ：

অর্থাৎ ‘তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন।’ অতঃপর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থাকা সন্ত্বেও তিনি শরীআতের অনুসরণ করা হইতে বঞ্চিত করেন এবং সত্য উপলধ্ধি ও সত্য দ্বারা উপকৃত হুয়া হইততে অন্ধ ও বধির
 মারিয়া দেন।


অর্থাৎ ‘দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক কে ?’

অর্থাৎ 'জানিয়া রাখ, নিশয়ই আল্লাহ মনুষ ও তাহার অন্তর বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।’

অর্থাৎ ‘তিনি यमि দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কাড়িয়া নেন এবং হুদয়ে যদি মোহর মারিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছেন যে, ইহার অপনোদন ঘটাইতে পারে ?

অর্থাৎ ‘দেখ, আল্লাহ তা'আলা তাহহার একত্বাদের নিদর্শনসমূহ কত ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' তিনি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।
 ও শরীআত্তের অনুসরণ হইতে নিজেরা মুখ ফিরাইয়া রাথে এবং অপরকেও বাধাদান করে।’
 বহাল থাকা, মুখ ফিরাইয়া রাখা।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ


অর্থাৎ ‘তোমরা আমাকে বল, আল্মাহর শান্তি যদি তোমার্দের অজ্ঞাতে অকম্মাৎ অথবা

 হইবে ?' অ‘র্থাৎ তাহারা আল্লাহর সহিত অংশীদারিত্বের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ধ্রংস হইতে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে যাহারা তাঁহার ইবাদত করে এবং তাহার দ্বিতীয় কোন শরীক নাই বলিয়া বিপ্বাস করে। তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নাই। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানকে শিরক দ্বারা কালিমাযুক্ত করে নাই, তাহাদের জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং তাহারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হইয়াছে।’

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :

'রাসূলগণকে তো তুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি।'
অর্থাৎ রাসূলগণকে আল্মাহর ইবাদত গুযার মু’মিনদিগকে সুসংবাদ প্রদান করার জন্য এবং আল্মাহে অবিশ্বাসী কাফিরদিগকে দুঃসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

তাই বলা হইয়াছে : নবীর অনুসৃত পথে পরিচালিত হইয়া নেককাজ সম্পাদন করে।’

 অনুশোচনারও কোন কারণ নাই।' কেননা তাহাদের অতীত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ স্বয়ং যিম্মাদার।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহাদিগকে কুফর ও অসত্যতার জন্য আযাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।' কেননা তাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলী হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছে এবং তাঁহার নিষেধ ও হারাম সমূহ তাহারা সম্পাদন করিয়াছে। উপরন্তু তাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন।
ع (0.)

 O









 ও চক্কুभान कि সমাन ? ঢোমরা कि অनूधाবন কর ना ?"
৫১. " $য$ যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায়, যখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, ছুমি তাহাদিগকে ইহা দ্মারা সতর্ক কর; হয়ত তাহারা সাবধান ইইবে।"
৫২. "याহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সষ্্যায় ঢাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্ম্মর জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে: উহা করিলে তুমি সীমানংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

Q৩. "এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্য দল ঘারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, आমদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্গহ করিলেন ? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বক্ধে সবিশশষ অবহিত নহেন ?"
৫8. "याহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিক হউক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতাবশত यদি মন্দ কার্य করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু!"

তাফসীর ः আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে বলেন :
 তোমাদিিপকে ইহা বলি না বে, আমার নিকট আল্নাহর ধনভাজার রহিয়াছে। আমি উহার স্বত্ত্বধিকারী নই এবং উহা ব্যয় করার অধিকারও আমার নাই।’
 অবগত।' বরং অদৃশ্য সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই অবগত। তিনি আমাকে যতইুকু অবগত করান, কেবল ততটুকু আমি তোমাদিগকে অবহিত করি।
 आমি একজন মানুষ মাত্র। তবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁার তরফ হইতে আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন। এই ওহী প্রেরণের দ্বারা তিনি আমাকে সপ্মানিত এবং কল্যাণসিক্ত করিয়াছেন।

তাই তিনি বনিয়াছেন :
 অনুসরণ করি।' ওহীর নির্দেশ ব্যর্তীত এক কদমও বাহিরে যাই না।
 অনুধাবন কর না ? অর্থাৎ সত্যের অনুসারী এবং মিথ্যার অনুসারী কি কখনো সমান ইইতে পারে ?

[^10]অন্যত্র আল্নাহ তাআলা বলিয়াছেন :

الاَلْبَبِ
অর্থাৎ ‘তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা সত্য বলিয়া জানে সে আর জ্ঞানা⿸্ধ কি সমান ? উপদেশ গ্রহণ করে শ্যু বোধশক্তিসম্পন্নরাই।’

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

شَفِيْ "
অর্থাৎ ‘হে মুহাম্মদ! যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, তুমি তাহাদিগকে কুরআন দ্বারা সতর্ক করিয়া দাও।'

অन্যত বना হইয়ाছে :


অনুরূপ এখানে আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ ‘যাহারা আল্মাহর ভয়ে ভীত এবং যাহারা হিসাবের দিনের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত আর यাহাদের এই ভয় রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন প্রতিপালকের নিকট সমবেত ইইতে হইবে।'
 ও সুপারিশকারী थাকিবে না' মে, তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্ত করিয়া আনিবে। অর্থাৎ সেই দিনটি কত ভয়ংকর, যেইদিন একমাত্র আল্নাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কাহারো নির্দেশ কার্যকর হইবে ना।
তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব হইতে নাজাত দিবে। পরন্তু যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে আমল করে, তবে তাহারা প্রত্যেকটি আমলে দ্বিণুণ সাওয়াবও পাইতে পারে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভাত্থে ডাকে, তাহাদিগকে ডুমি বিতাড়িত করিও না।' বরং তাহাদিগকে তুমি তোমার বিশিষ্ট অনুসারীদের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত কর।

অन্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

 هَوْهُ وَكَانَ اَمْرُهُ نُرُطُـا
অর্থাৎ 'তুমি নিজেকে রাখিবে উহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্নান করে উহাদের প্রতিপালককে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদের হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার থেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা अত্ক্রিম করে, তুমি তাহার আনুগত্য করিও না।
 প্রার্থনা করে।
"بـالْغَدووَ ও কাতার্দা (র) বলেেন, ইহা দ্বারা ফর্য নামাयসমূহকে বুঝান হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ
‘তোমাদের প্রতিপালক বনেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।’ অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করিয়া নিব।
 করে।’ কারণ এই আমলের ব্যাপারে তাহারা যথেষ্ট আন্তরিক ও একাপ্রচিত্ত (তাই তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না)। কেননা-
'তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্q তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ও তাহাদের নয়।’

অনুর্রপ হযরত নূহ (আ)-কে যাহারা বলিয়াছিল বে, তুমি তো আমাদিগকে ঈমান আনিতে বল ও তোমাকে অনুসরণ করিতে বল। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, নীচ শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে! জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের ব্যাপারে আমার ভাবিবার কোন অবকাশ নাই। তাহারা কি করিতেছে তাহাও আমার দেখার বিষয় নয়। তবে তোমরা यদি জ্ঞানী হইয়া থাক তবে জানিয়া রাখ, তাহাদের ব্যাপারে আল্নাইই ভাল জানেন, তিনিই তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ তাহাদের কর্মের হিসাব আল্মাহ তাআআলা গ্গহ করিবেন, তাহাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ আমার নয়। তেমনি আমার কর্মের হিসাব লইবার দায়িত্ওও তাহাদের নয়।

অর্থাৎ ‘হে নবী! আপনি যদি আপনার নিকট হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে আপনি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।’

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা কুরায়শের একটি দল আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও আম্মার (রা) প্রমুখ বসা ছিলেন। তখন তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কুরায়শ দল রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে মুহাম্মদ! তোমরা কি এই লোকগুলিকে ভাল মনে কর ? তৎक্ষণাৎ এই আয়াতটির-

-এই পর্यত্ত অবতীর্ণ হয়।
ইবৃন জারীীর (র)......ইবุন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব̣ন মাসউদ (রা) বলেন : একদা কুরায়শের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসে । তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানগণ। ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারা বলিল, হে মুহাম্মদ! তোমরা কি এই সব লোককে পসন্দ কর ? ইহারা কি সেই সব লোক, আমাদিগকে রাখিয়া যাহাদের প্রতি আল্লাহ কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন ? আমরা কি ইহাদের সহিত একত্রে তোমার অনুসরণে নিয়োজিত থাকিব ? অসষ্ভব। ঢুমি ইহাদিগকে তোমার নিকট হইতে বিতাড়িত করিলেই কেবল আমরা তোমার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে পারি। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......খাব্বাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, খাব্বার (রা) ঃ


- আয়াতাংশের ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আকরা ইব্ন হাবিস তাইমী ও উআয়না ইব্ন হিস্ন ফাযারী আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন সুহাইব, বিলাল, আभ্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানবৃন্দ। তাহারা এই সকল লোককে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহদিগকে অবজ্ঞ প্রদর্শন করে। ইহার পর তাহারা রাসূলুল্ধাহ (সা)-কে একান্তে ডাকিয়া বনে, আমরা আপনার মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতে চাই। এই নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলো এই সম্পর্কে অবগত যে, তাহাদের চাইতে আমরা প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত। আপনার নিকট সব সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের বহু সন্মানিতজন আসিয়া থাকেন। তাহারা যদি আসিয়া ইহাদের সহিত আমাদিগকে মজলিসে বসা দেখেন তাহা ইইলে আমাদের আর ইয়্যত থাকিবে না। তাই আমরা যখন আপনার নিকট আসিয়া বসিব, তখন ইহাদিগকে. অন্য亠্র সরিয়া যাইতে বলিবেন। আমরা চলিয়া যাওয়ার পর ইহারা আসিয়া আপনার নিকট বসিলে আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছ। অতঃপর তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিত দিন। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) কাগজ চাহিয়া পাঠান এবং চূক্তিপত্র লেখার জন্য হযরত আলী (রা)কে ডাকেন। তখন আমরা কয়জন এককোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত


অর্ৰাৎ ‘যাহারা তোমার প্রতিপানককে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।'এ আয়াত ঋনিয়া রাসূলুল্gাহ (সা) কাগজটা হাত হইতে ছুঁড়িয়া কেলেন। অতঃপর আমাদিগক্ক তাহার কাছে ডাকিয়া বসান। অসবাতের সূত্রে ইব্ন্ন জারীর ইহ বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

এই হাদীসটি দুর্বন। কেননা এই আায়াতটি মক্কী জার আক্রা ইব্ন হাবিস ও উজাইনা ইসলাম গ্গহণ কর্রিয়াছেন হিজরততেও বেশ পরে।

সুফিয়ান সাওরী (র)......৩রাইহ হইতে বর্ণনা করেন বে, అরাইহ বলেন ঃ সাদ (রা)
 মাসঊদ (রা)-ও একজন। তখন আমরা সকনে রাসানূন্নাহ (সা)-এর বেশি নিকট্থ্ ₹ওয়ার প্রতিব্যোগিতায় লিণ थাকিতাম। আামরা ঢাহার খুব কাঢে বসিয়া ঢাহার ক্থা ऊনিতাম। এই অবস্ফায় কুরায়শরা রাসূনুল্মাহ (সা)-কে বলিল, आপনি আমাদিগকে দূরে রাখিয়া উহাদিগকে (निম্ন ल্রেণীর) কাছে টানিয়া বসান কেন ? এই কथার প্রেক্ষিতে নাযিল করা :
 প্রাতে ও সঙ্ধ্যয় ডাকে ও তাহার সভ্ধুষ্টির জন্য ইবাদত করে, তাহাদিগকে ঢুমি বিতাড়িত করিওনা!

হাকিম (র) মীয় মুসতাদরাকে ইश বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছছন, সरীইদ্যের
 অই হাদীসটি বন্ণনা কর্য়য়েন্ন।

অতঃপর আল্নাহ অ‘আলা বলেন ঃ


অর্থা ‘এইजবে তাহাদের এক দলকে অনাদল ঘ্যারা পরীক্ণ কর্রিয়াছি।’


 ছিলেন দুর্বন সমাজের ও নিন্ন শ্রেণীর। টচ শ্রেণীর অনুসারীী ছিলেন নগণ্য সং্খ্যক।

নূহ (সা)-কে তাহার কওম্রে লোকেরা বলিয়াছিন :

 কোন সभ্যানিত লোক আমরা লেখিতে পাইতেছ্ না।

এইजবে রোম সম্রাট হোর্কিয়াস जাবূ সুফিয়ানককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সমাজের দুর্বল লোকেরা কি তাহার অনুসরণ করে, না প্রতপশানী লোকেরা তাঁার অনুসর্রণ করে ? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন, সমাজ্রে দুর্বন ও দর্রিদ্দ লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। ঢদুত্রে হেরাক্কিয়াস বলিয়াছেন, প্রথমদিকে এই ধরনের লোকেরাই রাসূলের অনুসরণ করিয়া থাকে।

মোটকথা কুহায়শশর মুশরিকরা দুর্বল মু’মিনদিগকে তুচ্চ-তাচ্দ্নিন্য করিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার চালাইত। जহারা বলিত, আান্মাহ এইসব লোককে কেন তাঁার কাছীর—৩/৯৭

আশীর্বাদপুষ্ট করিলেন ? কেন ইহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করিলেন ? অর্থাৎ এইসব লোককে যে কাজে প্রথমে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি উত্তম কাজ হইত, তবে তাহাদিগকে কেন প্রথমে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা বা বুঝ দেওয়া হইল না ? অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিতঃ
 তবে আমদের হইতে সেই ব্যাপারে ইহারা অগ্গগামিত্ লাভ করিত না।’

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা মু’মিনদিগকে বলে, এই উভয় দলের মধ্যে কাহারা উত্তম এবং কাহারা সম্পান ও সম্পদের অধিকারী ?

এই কথার জবাবে আল্মাহ তা‘আলা বলেন :

অর্থাৎ ‘আমি ইহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সম্মান, সম্পদ ও পদাধিকারে বহ উঁম্রুস্তরের ছিন।’
 তাহাদের চাইতে দুর্বল মুসলমানদিগকে কেন প্রাধান্য দেন ? এই কথার জবাবে আল্লাহ তা‘আলা
 ন্যায়পরায়ণ লোকদের সম্পর্কে অবহিত নহেন ?' অর্থাৎ তিনি কি অবহিত নহেন যে, কথায়, কাজে ও र্রদয় দিয়া কাহারা তাঁহার শোকর তুযারী করে ? তাই যাহারা শোকর ুযার, তাহাদিগকেই আল্মাহ তাআলা সত্য কর্ম সম্পাদনের পথে পরিচালিত হইবার তাওফীক দান করেন ও তাঁহার অনুকম্পায় তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসা হয় এবং তাহাদিগকে সঠিক সরল পথের হিদায়াত দান করা হয়। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ 'যাহারা আমার পথে জিহাদ করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথসমূহে रিদায়াত দান করি এবং নিশয়ই আাল্মাহ ত'আলা সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে রহিয়াছেন।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে শে, আল্লাহ ত|'আলা বান্দাদের বর্ণ ও চেহারা দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তাহাদের অন্তর ও আমলসমৃহ।

 মানাফের কাফির উত্তবা ইব্ন রবী’আ, শায়বা ইব্ন রবী’আ, মুতইম ইব্ন আদী, হারিস ইব্ন

নুফাইল ও কুরयা ইব্ন আব্দে আমর ইব্ন নুফাইল প্রমুখ আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনার ভাত্জি মুহাম্মদ যদি তাহার অনুসারী দাস শ্রেণীর লোকদিগকে তাহার নিকট হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা তাহার অনুসরণ করিব ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব। কেননা তাহার অনুসারী দাসগ্গলি একদিন আমাদেরই দাস ছিল। তাই তাহারা আমাদের চাইতে বহু নিম্নস্তরের লোক। তাহাদের সহিত আমরা একদলে যোগ দিতে পারি না।

অতঃপর আবূ তালিব আসিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-কে এই প্রস্তাব দিলে উমর (রা) বলেন, তাহাদের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করিয়া দেখা যাইতে পারে বে, এই রকম করা হইলে কাফিররা কি করে। তাহারা তাহাদের ওয়াদার উপর স্থির থাকক কি না, তাহা পরীক্ষা হইয়া যাইবে। তথन आল্লা তাআना اَلَيْس

‘বর্ণनाর্কারী বল্লেন, যে সকল মুসলমান দাসদিগকে লক্ষ্য করিয়া কাফিররা এই প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহারা হইলেন : বিলাল, আম্মার ইব্ন ইয়াসার, আবূ হ্যায়ফার আযাদকৃত দাস সালেমা, উসাইদের মুক্তদাস সাবীহা, ইব্ন মাসউদের সহচরবৃন্দ, মিকদাদ ইব্ন আমর, মাসউদ ইব্ন কারী, ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্নাহ হানयালী, আমর ইব্ন আব্দে আমর, যুল-শামালাইন, মারসাদ ইব্ন আবূ মারসাদ, হামयাহ ইব্ন আবদুল যুত্তালিবের হালীফ আবূ মারসাদ আলগানুভী (রা)-সহ আরো অনেকে।

আयাদকৃত গোলামের মালিক ও তাহাদের হানীফ কাফির কুরায়শ সর্দারদের সম্পর্কে নাযিল ইইয়াছে এই আয়াতটি :

‘এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, আমাদের মধ্য হইতে কি ইহাদের প্রতিই আল্মাহ অনুগুহ করিলেন ?'

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমর (রা) রাসূলূল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ঢাঁহার ইতিপূর্বে বর্ণিত ভুল পরামর্শ সম্পর্কে ওযরখাহী করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর এই ওयরখাহীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :
'যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।’

অর্থাৎ তাহাদের প্রতি শাস্তি বর্ষণ করিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে আন্নাহর সুপ্রশস্ত কৃপার সুসংবাদ দান কর। তাই তিনি বলিয়াছেন :
كَتَبْ رُبُكُمْ عَلُى نَفْسِهِ الرَّمْــةَ
‘তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।’
অর্থাৎ অনুরাগ ও ইহসানবশত তিনি নিজের জন্য দয়া করা ওয়াজিব বলিয়া স্থির করিয়া নিয়াছেন।
 কার্य কর্রে '

পৃর্বসূরীไদূর কেহ বলিয়াছ্ন-বে পাপ করে লে অজ্ঞ।
মू’णा
 করিয়াছ্ন।
 অর্থাৎ অতঃপর্র যদি পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভবিব্যতে যদি পাপ না ক্মার প্রতিজ্ঞ করে।

ইমাম আহমদ (র)......অাবূ হ্রায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হৃায়়া (রা)

 নির্দ্য়णর উপরে আযার দয়ার প্রাধান্য থাক্কেবে।

এই হাদীসটি সহীহদ্বর্রে বর্ণিত হইয়াহে। এইতাবে আবূ হহায়রা (রা) হইতে আ'সাশও
 হইয়াছে। অनুর্রপভతে হयরত নবী (সা) হইতে লাইসও এই হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছেন।


 আমার নিर্দয়তার উপর্রে পাধান্যপা্ট এবং আামি অশেব দয়াশীন ও পরম করুণাময়।
 আনিবেন যাহাদের পুণ্য বলিতে কিছুই ছিল না। ঢাহাদর দুই চোখর মধ্যে বরাবর লেখা थাকিবে - عتقاء (আল্ধাহ্র जयাদকৃত)।


 জীব সৃहित পৃর্বে তিনি দয়া সৃষ্টি করেন। অতঃপর জীব সৃষ্টি করিয়া সকন জীবের মধ্যে এক-শতংশ দয়া বন্টন কর্রিয়া দেন এবং নিজের জন্য রাধ্থেন অবশিষ্ট নিরানক্রই শতংশ। এই একাংশ দয়ার ক্রিয়ায় মনুষ একে অপরকে ভালবাল্, পীতিময় ইতিহালের সৃষ্টি করে, जালবাসার বశ্ধনে সমাজ্র বসবাস করে। উটনী, গাডী, বকরী এই একাং্ দয়ার বনে স্ষীয় শাবককে আদর করে। ইহারই বলে বিষষর সাপেরা একত্রে বাস করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাঁহার নিরানব্বই (শতাং্ণ) দয়া এধং সৃষ্টিজীবকে দেয়া দয়াসযূহ এক্ করিয়া সকন দয়া পাপীলদর ज্রাণে নিয়োপ করিবেন।

এই বিষয়ের উপর বহু মারফ্ হাদীস রহিয়াছে যাহার বর্ণনা সামনে আসিতেছে।


উল্লেখ্য বে, রাস্সূলূল্মাহ (সা) মুআ্যায ইব্ন জাবাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি কি জান, আল্মাহর প্রতি বান্দার কি দায়িত্ব ? বান্দার দায়িত্ হইল, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করা।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি জান, বান্দার প্রতি আল্লাহর দায়িত্ কি ? আল্মাহর দায়িত্ হইল বান্দাকে শাস্তি না দেওয়া।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হরায়রা.(রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## 

ע (07)








৫৫. "এইजাবে জায়াত বিশদजাবে বর্ণনা করি যাহাতে অপরাধীদদর পথ সুস্পষষ হয়।"
৫৬. "বन, তোমরা জাল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে জাজান কর, তাহাদের ইবাদত





৫৮. "বল, তোমরা याহা সড্বর চাহিত্ছেছ তাহা यদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদ্রে মধ্যকার ব্যাপার্র তো ফ্য়সাनা হইয়াই যাইত, এবং আাল্লাহ সীমানংষनকারীীদূর সম্ধূ্ধে সবিশেষ অবহিছ।"
৫৯. "অদৃশ্যের কুজী ঢাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অन্য কেহ তাহা জানে ना। জन ও স্থলে यাহা কিছ্ম আছে তাহা তিনিই অবগত; ঢাঁহার অজ্ঞাতসার্র একটি পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার जক্ধকার্র এমন কোন শস্যকণাও অक্ষুরিত হয় না অথবা সজীব কিংবা ও্ক এমন কোন বস্সু নাই যাহা সুস্পষ্টডাবে কিতাবে নাই।"

ঢাফস্গী : ইতিপৃর্বের আলোচনায় ভেভাবে দনীল-প্রমাণ দ্যারা হিদায়াত ও সঠিক পথের ব্যাখ্যা করা হইয়াহ, সেইভবে বে সব আয়াত ল্রোতদের জন্য ব্যাখ্যার প্র<়াজন থাকে, সেই
 করি।



কেহ এই आয়াতাংশক وز وইভাবে পড়িয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপীদ্রে পথ প্রকাশকারী হে মুহাশ্মদ! অথবা হে অপরাধীদদর পথ প্রকাশকারী!

 সজাগ দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি।
 তেমরা প্রতায্যান কর্রিয়াহ।
 आমার ‘‘氏কার্রে নয়।’

 হিকমত অবনষ্থনপ্ব্বক তোমাদের পতি তোমাদের প্রাথ্থিত আযাব আর্রাপ করিতে বিলধ্ব করেন বা তোমাদিগকে অবকাশ দেন, তবে তাহা তাহার ইচ্মধীন।
 এবং ফ্য়সালাকারীদhর মধ্য্য র্তিনিই ल্রেষ্ঠ।' जর্থাৎ বিচারকার্য নিপ্পও্তি করায় এবং বান্দাদের প্রতি নির্দ্রে ও অাদ্দশ প্রান্ন তিনি সর্বাপপ্ম ক্ষমতাবান।

অতঃপর বना হইয়াছে:

 ঢোমাদের মধ্যকার ব্যাभারে তো ফ্য়সালাই হইয়া যাইত এবং অাল্লাহ সীমানং্ধনকারীঢদর স্ষ্ধ্ধ সবিশেষ অবহিত।'

এখন প্রল হইন ব্যে, এই আয়াতের বক্তব্য এবং সহীহদ্রে হযরতত আা়্যেশা (রা)-এর বর্ণিত হाদীসটির মধ্যে जসামজ্সস্য কেন ? হাদীসটি এই :
 জিজ্ঞাসা করেন, হে আাল্নাহর রাসূন! আপনার জীবনে উহুদের চাইতেও কঠিন কোন দিন

অতিবাহিত হইয়াছে কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ এইদিনের চাইতেও কঠিন কষ্ট আমি আকাবার
 দাওয়াত পেশ কর্রিয়াছিনাম, ঢাহারা আমার দাওয়াত নির্ম্মভাবে প্রত্যার্য়ান করিয়াহে। आামি ভীষণ মনোব্যথা নিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কারণে মু'অালিব নামক স্शানে आসিয়া যখন প্ৗৗছি, তখन আমি প্রকৃত্থিস্থ হই। তখন মাথা উপরের দিকে पুলিয়া দেখিতে পাই বে, একখানা মেঘ আমার মাথার উপরে ছয়া হইয়া রহিয়াছে। সেই মেঘখানার মধ্যে জিবরাঋন (অা)-কে দেখা যাইতেছিন। তিনি আামাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিলেন, হে মুহাম্যদ (সা)! আপনার জাতির লোকেরা জাপনার সহিত শে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা আল্লাহ দেথিয়াছেন। তাই আান্নাহ ত'আলা পর্বতের ফ্রেশেশাকে জাপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি তাহাকে যাহা ইচ্ম নির্দেশ করিতে পারেন। তথন পর্বতের কেরেশতা রাসূনুল্মাহ (সা)-কে সানাম দিয়া বনেন, আল্লাহ ত'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ কর্রিয়াছেন। আপনি यদি আদেশ করেনে তাহা इইলে আমি উত্য পাহাড় আপনার স্বজাতির উপর নিক্ষেপ করিব। ঢখ্ন র্রাসূনুল্নাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ आমি আাশা রাখি বে, আল্নাহ ত'অালা এই সকল কাফির্রের ঔর্রসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যাহারা হইবে ঈমানদার এবং আল্লাহন সহিত ঢাহারা জন্য কাহাকেও শরীীক করিবে ना।

সহীई মুসলিম্মে এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে বে, ফেরেশতাগণ তাহাদের আযাব অবতরণণর প্রস্তাব রাসূনूন্মাহ (সা)-এর নিকট পেশ করিলে তিনি তাহাদিগকে जবকাশ খ্রদানের কথা বলেন এৰং তিনি তহাদিগকে বিলচ্বে আযাব অবতীর্ণ করিঢে অনুর্রোধ করেন। এই কারণে বে, হয়ত ভবিয্যতে ইহাদের ঔরলে মু’মিন পয়দা হইবে।

অতএব ক্থা হইন বে, আলোচ আয়াত এবং উপর্রোত্ত হাদীলের মধ্যে जসামঞ্জস্য প্রকাশ পাইতেছে।

কেননা আয়াতে বলা হইয়াহ, বেই আযাব তোমরা কামনা কর্ন তাহা অবতীর্ণ করার অধিকার বা শক্তি যদি আমার হাতে থাকিত তবে ঢোমাদের ও আমাদের মধ্যে চ্ড়াত্ত ফ্য়ালা তখनই করিয়া কেনিতাম। আমি তোমাদরর প্রতি তলফ্ফণাৎ আयাব নাযিন করিতাম। অথচ এই হাদীসে দেখা যায় যে, जাযাব অবতীর্ণ করার সুয্যো ঢাহার হাতের মুঠায় আসার পরেও তিনি কাফ্রিদিগকে অবকাশ দেন ও ফেরেশতাদিগকক তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ না কর্রার জন্য जনুর্রেধ করেন।

এই সংশয় ও অসামজস্যতার সমত বিষানের পক্হ হইন এই ঃ আয়াতে উল্gেঘিত হইয়াহে বে, তাহারা আযাবের জন্য আকাজ্কিত ছিল ও আयাবের জন্য তাহারা প্র্থনা করিয়াছিন। তাই তাহাদের আকাজ্মা নিবৃত্ত করার তাপিদ্দ আयाব অবতীর্ণ করাणা বাঙ্ছুনীয় ছিল। অन্যদিকে আযাবের জন্য আকাবার কাফিরদের আকাষ্ষিত থাকার কথা হাদীসে উল্লেখ নাই; বরং ফেরেশতারা ঢাঁাদদর নিজ্জেদের পক্শ হইতে আযাব নিয়া উপস্থিত হইয়াহিলেন। তাহারা আসিয়া রাসূন্ন্ধাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন বে, আপনি যদি বলেন, ঢাহা ইইলে মক্কার ‘পাথরের’ পর্বদ্দ্য যাহা উত্তর ও দক্ষিণদিক দিয়া जাহাদিগকে বেষ্নন কর্রিয়া আছে, উহার নিপ্পেষণে

তাহাদিগকে নিস্চিছ্ন করিয়া দেই। কেবল সেই মুহ্র্তে রাসৃসুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণকরণে বিলম্ব ও অবকাশ দানের জন্য অনুরোধ করেন।

অর্থাৎ ‘অদৃশ্যের কুঞ্জী ঢাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ তাহা জানে না।’
ইমাম বুখারী (র)......আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অদৃশ্যের কুঞ্জী পাচ়টি। তবে উহা কি কি, তাহা একমাত্র আল্নাহই জানেন।

তবে পাচটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। উহা হইল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান, বারি বর্ষণ, ऊ্রণের সন্তান, আগামীদিনের উপার্জন এবং মৃত্যুবরণের স্থান। এই পাচটি বিষয় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ অবহিত। নিচচয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

উমর (রা)-এর একটি হাদীসে আসিয়াছে শে, একদা জিবরাঈল (আ) বেদুঈনের সূরতে আসিয়া রাসূলূল্মাহ (সা)-কে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবের এক পর্যায়ে বলেন যে, পঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্ধাহর নিকট সংর্ষিত। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন- "নিশয়ই একমাত্র আল্লাহর নিকট রহিয়াছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান.... ।

আলোচ্য আয়াতাংশের পরবর্তী অংশে আসিয়াছে :
 অর্থাৎ জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে, তাহার সবকিছুর জ্ঞান আল্মাহর আয়ত্তাধীন। পৃথিবী ও আকাশসমূহের সামান্যত্ম মরীচিকাও তাঁহার অবগতির বাহিরে নয়। এই ব্যাপারে কবি সারসারী যথার্থ বলিয়াছেন ঃ
فلايـخفى عليـه الذر امـا * تراىن للنواظـر اوتوارى

অর্থাৎ আল্মাহর দৃষ্টি হইতে একটি কণাও গোপন থাকে না। চাই তাহা চক্ফুষানরা দেখুক বা না দেখুক।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :
 অর্থাৎ যখন তিনি প্রাণহীন বস্তু সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন তখন কিভাবে ভাবা যায় যে, জীব জগত তথা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী জিন্ন এবং ইনসানের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত নহেন ?

অন্যত্র আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্খাৎ ‘চক্ষু যাহা এড়াইয়াছে ও অন্তরে যাহা গোপন আছে, সে সম্বঙ্ধে তিনি অবহিত।’
ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্ন আব্বাস (রা)
 বৃক্ষের দায়িত্পে একর্জন করিয়া ফেরেশতা রহিয়াছেন যিনি তাহার দায়িত্ৰে অর্পিত গাছটির

বৃত্ত্ম্রত প্রতিটি পাতার হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইব্ন आবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ আয়াতটির সর্বশষষ জশশ হইন এই :
 ৩ৃक এমন কোন বস্থু নাই यাহা সুম্পষ্ট কিতবে নাই।’
 হারিস বলেন ঃ পৃথ্বীীী প্রতিটি বৃক্ষে, এমনকি সূঁচ্রে ছিদ্রেও আা্লাহর নির্বারিত ফেরেশতত রহিয়াছেন। তাহারা প্রতিতি বৃক্ষের তরতজজা হওয়া কিংবা שকাইয়া যাওয়ার সময়টিও নিপিবদ্ধ করিয়া রাখ্থন।

ইব্ন জার্রী (র)......মালিক ইব্ন সাঈ্র হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন জাবূ হাতিম (রা)...... ইবৃন আাব্বাস (রা) शইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন জাব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তাজালা দোয়াত ও নওহ সৃষ্টি করেন। অতঃপপর তিনি উহাতে পৃথিবীর
 ভক্ষণ করিবে, আর কে নেককার ইইবে এবং কে বদকার হইবে, ঢাহাও লিপিবদ্ধ করা হয়।


जর্থাৎ 'ঢাহার জজ্ঞাতসার্র একটি পাতাও পড়ে না।


 তোমাদিগকে দেখাইবার ইচ্ম ঢাহার নাই। ইহা আল্লাহর এক ধরননের ‘খাতাম’ বা পাচীর এবং প্রত্যেকটি প্রাচীরে তিনি একজন করিয়া ফেেরেশত নির্ধারিত করিয়া র্াাখিয়াছেন। আল্নাহ ত'অানা প্রত্যেক প্রাচীরের জন্য প্রত্যেকদিন একজন করিয়া কেরেশতা ধ্রেরুণ কর্রিয়া বলেন বে, প্রাচীর বা ‘খাতাম’ তোমার দায়িত্ব সোপদ্দ কন্গা ইইয়াত্, তুমি উহার হিফায়ত কর।

#     O O 

৬০. "তিনিই রার্রিকানে তোমাদের সুযুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধার্রিত কান পৃর্ণ হয়। অতঃপর চাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা यাহা কর, সে সম্বহ্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।"
৬১. "তিনি স্বীয় দাসদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রহ্ষক প্রেরণ করেন; অবশেমে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত সত্তাগণ তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।"
৬২. "অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়। দেখ, কর্তৃত্ত তো তাঁহারই এবং হিসাব গহণে তিনিই সর্বাপো্ষা তৎপর।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআআলা বলেন ঃ তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে রাত্রে ঘুমের সময় মৃত্যু দান করেন। আর ইহা হইল ছোট মৃত্যু। আল্লাহ তা'জালা বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ‘যখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমার মৃত্যুদাতা এবং আমি তোমাকে আমার নিকট উত্তোলনকারী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘আল্মাহ তা'আলা মৃত্যুর সময়ে যথার্থ মৃত্যু দান করেন এবং ন্দ্রার সময়ে যথার্থ মৃত্যু হয় না। তবে যাহার মৃত্যু নির্ধারিত হয়, তাহার আত্মা তখন আটক রাখা হয় ও অন্যান্য আত্মা নির্ধারিত সময়ের জন্য ফেরত দেওয়া হয়।’

মূন আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ত'জলা দুই ধরনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একটি ইইল ছোট মৃত্যু এবং অপরটি হইল বড় মৃত্যু। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ছোট মৃত্যু এবং বড় মৃত্ুুর হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন। তাই বলা ইইয়াছে :
‘তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর, তাহা তিনি জানেন।’

অর্থাৎ দিনের বেলায় কি কাজ তোমরা কর তাহা তিনি জানেন। আলোচ্য আয়াতের এই অংশটুকুর সহিত অন্য অংশের বিষয়ের সম্পর্ক নাই। তবে ইহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, বান্দার দিন ও রাত এবং স্থির ও চঞ্চল সর্বসময়ের অবস্থা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত রহিয়াছেন।

কুরআনের অন্যত্র বলা ইইয়াছে :


অর্থাৎ ‘গোপন ও প্রকাশ্য, দিন ও রাতের সকল কর্ম্মর জ্ঞান আল্মাহর রহিয়াছে।’ অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘আল্মাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি 'করিয়াছেন। যাহাতে তোমরা রাতে সুষুপ্তি লাভ করিতে পারে।'
 অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ করিয়াছি এবং দিবসকে করিয়াছি উপার্জনের मময়।

তাই আল্মাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "তিনি রাত্রিকালে তোমাদের সুযুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে যে আমল তোমরা উপার্জন কর তাহা তিনি জানেন।'
 অর্থ করিয়াছেন কাতাদা, মুজাহিদ ও সুদ্দী। আবদুল্মাহ ইব্ন কাসীর হইতে ইব্ন জুরাইজ এই অর্থ করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি রাচ্রে তোমাদিগকে পুনর্জাগরিত করেন। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিযাছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একজন নির্ধারিত ফেরেশতা রহিয়াছেন। যখন সে নিদ্রায় যায়, তখন সেই ফেরেশতা তাহার আয্মা নির্গত করিয়া আল্ধাহর নিকট নিয়া আসেন। অতঃপর যদি আল্লাহ তাহার আছ্মা কবय করিয়া রাখার অনুমতি দেন তবে কবय করিয়া রাখা হয়। নতুবা তাহার আঘ্মা তাহার শরীরে পুনঃ্থ্থাপিত করিয়া দেওয়া হয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুযুপ্তি আনয়ন করেন।’ অর্থাৎ ছোট মৃত্যু দান করেন। ইহার পর বলা হইয়াছে :

 করিতে হইর্বে।
 যাহা কর সে সম্বন্ধে।' অর্থাৎ তোমরা যদি নেককাজ করিয়া থাক, তবে তিনি তোমার্দের নেকের বদলা দান করিবেন এবং যদি বদকাজ করিয়া থাক, তবে বদের বদলা দিবেন।

পরের আায়াতে তিনি বলিয়াছ্ন :
 দালের উপর রহহিয়াত্ছ তাঁার একচ্ছ্র অধিক্কার।

准 স্বজ্রপ কের্রেশण প্রেরণ কর্রে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

 जাহার जামলসমূহকে সং্রক্ষণ করিয়া থাকেন।

जनায্র তিনি বলিয়াছ্ন :

অनার্র তিনি বলিয়াছেন :.

जर্থাৎ ডাইনে ও বানে দুই কের্রেশা বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মনুু বে কथাই উচ্চারণ করে, তাহা নিপিবদ্ধ করিবার জন্য তৎপর পহররী শাহরণগর নিকটেই র্হহিয়াছ।’
 রাথিও, দুই ফেরেশা তাহার ডাইনে ও বামে বসিয়া ঢাহার্র কর্ম नিপিবদ্ধ করিবেন।

जতঃপর তিনি বলেন :

 কয়েকজনে তাহার মৃত্য সংখটিত করে।

 তখन মালেকুন মউত' ম্য়ং অা্মা কবয কর্রিয়া নেন।

পরবर्তী সমর্যে স্ষধ্ধে সবিস্তার আলোচ্না করা হইরে।

जর্থাং সেই ক্রহকে জাল্লাহর অনুম্মেদিত স্থানে রাখিয়া দেন। মৃত ব্যক্তি यদি নেককার হইয়া থাকে তবে ঢাহার জা়্া ‘ইন্ধীনে’ রাখা হয়। जার যদি মৃত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে তবে जাহার আষ্যা ‘সিজ্জীনে’’ রাथা হয়। সিজ্জীন ইইতে আমরা जাল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

ইহার পর তিনি বলেন :
 তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়।
 প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মুমূর্যূ ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ আসেন। সে যদি নেককার হয় তবে ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বলেন, আস, হে পবিত্র আற্মা! তুমি পবিত্র শরীরের মধ্যে ছিলে। সসম্মানে তুমি আমাদের সহিত আস। ঢুমি গ্রহণ কর জান্নাতের সুসংবাদ ও সুঘ্রাণ। আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন, বরং সন্তুষ্ট। ফেরেশতাগণ তাহাকে এইভাবে বলিতে থাকিলে তাহার আত্মা শরীর ইইতে বিদায় নিয়া আসে। ফেরেশতারা তাহার আত্মা নিয়া আসমানে উঠিয়া যান। আসমানের দরজা তাহার জন্য খুলিয়া যায়। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়, কে ? তখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তির আা্ম। আসমানের ফ্রেশেতাগণ বলেন, ‘ধন্যবাদ, হে পবিত্র আছ্মা! তুমি পবিত্র একটি শরীরের মধ্যে ছিলে। ছুমি সুস়ংবাদ গ্রহণ কর।’ অবশেবে সেই আ丬্মাটিকে তাহারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিয়া যান।

পক্ষান্তরে যদি সেই আষ্মা পাপিষ্ঠের হয়, তাহা হইলে বলিবেন, হে অপবিত্র শরীরের অপবিত্র আড্ম! যিল্লতির সহিত বাহির হও এবং গ্রহণ কর জাহান্নামের দুঃসংবাদ। তোমার জন্য রহিয়াছে পুঁজ, উত্তণ্ত পানি ও বহুবিধ শাত্তি। এইভাবে বারবার বলার পর তাহারা আশ্মা নিয়া আকাশের দিকে চলিয়া যান। আকাশের দরজা খুলিয়া দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হয়, কে ? বলা হয়, অমুক। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পাপিষ্ঠ আঅ্ম! তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহার আ丬্মাকে তাহার কবরের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়। এই হাদীসটি দুর্বল।
 সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর তিনি ইনসাফের সহিত সকলের বিচার সম্পাদন করিবেন। আল্ধাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘বল, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের निर्দিষ্ট সময়ে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করিব এবং উহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না। উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে, তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত ইইয়াছ। অথচ তোমরা মনে করিতে শে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণটি আমি উপস্থিত করিব না। সেই দিন উপস্থিত করা হইবে আমননামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে আতংকগ্থত্ত। উহারা বলিবে, হায় দুর্ভাগ্য! আমাদের ইহা কেমন আমলনামা! উহাতে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেওয়া নাই; বরং ইহাতে সমস্ত ব্যাপার

রহিয়াছে। উशাদের কৃতকর্মের সম্মুণে সূরা ওয়াকিয়া উপস্থিত হইবে; তোমার প্রিপালক কাহারও থতি যুলম করেন না। তাই আাল্লাহ ত'অালা বলিয়াছেন :

## 



## 



## 

(10)


৬৩. "বল, কে ঢোমাদিগকে পর্রি্রাণ দান করেন যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্র্র বিপদদর অঞ্ধকার্র সকাতরে ও সংগোপন্ন তাঁহার নিকট অনুনয় কর্রিয়া বল, আমাদিগকে ইহা হইতে পর্রিত্রাণ দান কর্রিলে আামর্রা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অত্ভুর্ভুঞ হইব।"
৬৪. "বল, जাল্লাহই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমষ্ত দুঃখ-কষ্ঠ হইতে পরিত্রাণ দান করেন। এতদসG্马্彐ও তোমরা তাঁহার শরীক কর ?"
৬৫. "বল, ঢোমাদের উর্ধদ্রদ অথবা তলদেশ হইতে শাঙ্তি প্রেরণ করিতে, তোমাদিগকে রিভিন্ন দলে বিভক্ঞ কর্রিতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্থতণ কর্রাইতে তিনিই সক্কম। দেখ, কিজ্রপ বিত্ন্ন প্রকার্র আয়াত বর্ণনা কর্রি যাহাতে তাহার্রা অনুধাবন করে।"
 করিয়া বলেন ঃ স্থলে ও সমুর্র বিপদ্গস্থদ্রে জামি পরিত্রাণ দিয়া থাকি। যখন তাহারা স্থলের
 মুক্তি প্রার্থনা করে। অन্য এক স্থানে আল্লাহ ত'অানা বলিয়াছ্ন :

जর্রাৎ ‘যথন তোমরা সামুদ্রিক বিপদের সমুখীন হও, তথন তোমরা সকল অংশীদারকে ভুनिয়া যাও, কোন দেবতার কথা তখন মনে আলে না। একমাত্র আল্লাহর কথাই তখন ম্মরণণে আলে।'

অन্য আয়াতে বনা হইয়াছে :


जর্থাৎ ‘তিনিই जাল্মাহ বিনি তোমাদিগকে সমুদ্দে ও স্থল্লে পরিচালিত করেন। যখন জাহাজ जনুনূল হাওয়ায় সচ্মূ্দে চলিতে থাকে, তখন তোমরা আনন্দিত থাক। আর মখন বিপরীত হাও্যার মুখে তরপ্েের তীব্র আঘাতের মুখামুখি হও রবং যখন নিপ্চিত হও বে, মৃত্য অবশ্যাাবী, তখন তোমরা আাত্তরিকতার সহিত আাল্নাহকে ডাক এবং বল, হে আা্ধাহ! জুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ দিলে আমরা তোমার কৃত্ঞ বান্দাদের অত্তর্তুক্ত হইব।’

অপর একটি আয়াতে তিনি বলিয়াছেন :


অর্থ্ ‘তোমরা কি চিত্তা কর বে, কে তোমাদিগকে স্থল ও সমুদ্র্র বিপদ হইতে উদ্ধার করেন? অনুকূল হাওয়া কে প্রের করেন ? বল, जাল্পাহর সহিত অন্য কোন প্রডু আছু কি যাহাকে তোমরা ঢ゙াহার সহিত শরীক কর ?'

जালোচ্য আয়াতেও বনা হইয়াহ :

অর্ধাৎ ‘বন, কে তোমাদিপকে উদ্ধার করে যখন তোমরা স্থলতাপের ও সম্দ্র্র বিপদ্দ কাতরভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে চাঁহার নিকট অনুনয় কর?

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ


जতঃপর পর আল্gাহ তাজালা বলেন :

जর্থাৎ ‘বন, जাল্gাইই তোমদিগকে উহা ইইতে রবং সমস্ঠ দুঃখ-কষ্ঠ হইতে রক্ষা করেন।’
 जन্য প্রভুর উপাসনা কর ?

जতঃপর তিনি বলেন :

जর্ৰাৎ ‘বন, ঢোমাদিগকে উর্ধদদশ অথবা ঢলদেশ হইতে শাঙ্তি প্রেরণ করিতে তিনিই সक्षম!

 হইতে পর্রিত্রাণ পাওয়ার পরও যখন তাহারা জাল্লাহর সহিত শর্গীক করে, তথন তাহাদিগকে বন, তোমাদ্রর প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে আান্লাহ সক্কম।’

যथा সূরা বানী ইসর্রাজলে মধ্যে বলা ছইয়াছে :


অর্থাৎ ‘তোমাদের খতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্র জলयান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাহার অনু্মহ সঙ্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদের প্রি পরম দয়ানু । সমুদ্রে যখন তোমদিগকে বিপদ স্পে্শ করে, তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে जেমরা আহাহান করিয়া থাক, তাহারা তোমাদের মন ইইতে সর্রিয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থেলে ভিড়াইয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করেন, ত্থন তোমরা মুখ ফিরাইয়া নও। মানুষ অতিশয় অকৃত্জ! তোমরা কি নিপ্চিষ্ত আছ বে, তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথাও ধ্বসিত করিবেন না। অথবা তোমাদদর উপর কংক্ক বর্ষণ করিবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিষ্ঠ আছ বে, তিনি তেমাদিগকে জার একবার সমুদ্রে লইয়া यাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচఆ ঝটিকা পাঠিইবেন না এবং তোমদের সত্য প্রত্যাখ্যান কর্রার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিব্বেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুপ্দে কোন সাহাय্যকারী পাইবে না।'

ইব̣न আবূ হাতীম (র)......হাসান (র) ইইতে বর্ণনা কর্রে बে, হাসান (র)
 যুশরিিক্দিগকে উল্দেশ্ করিয়া বনা হইয়াহে।

ইব্ন जাবূ নাজীহ মুজাহিদ হইতে উপরোত্ত আয়াতাংশ সষক্ধে বনেন : ইহা উম্তে মুহামদীকে উদ্দেশ্য কর্যিয়া বলা হইয়াছে এনং ইহাতে তাহাদিগক্ক কমা করিয়া দেওয়ার কথ্া বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর এই বিষ্য়ের উপর কয়েকটি হাদীস ও আসার বর্ণনা করার ইচ্ঘ রহহিয়াছ,


- এই আয়াতের একদল অপর দলের নিপীড়゙ন্রে আস্বাদ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ অাল্লাহ ইচ্ঘ করিলে তোমাদিগকে এই ধরননর শাস্তিও ভোগ করাইতে পার্রে।

আবূ নু’মান (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) বলেন :
 আল্লাহর নিকট ইহা হইতে পরিত্রাণ চাই।'

 রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন ঃ ইহা পূর্ব্রেক শ্তাস্তি অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই হাদীসটি ইমাম বুথারী কিতাবুত-তাওহীদে, নাসাঈ তাফসীর অধ্যায়ে, হুমাইদী তাঁহার মুসনাদে, ইব্ন হিব্বান তাঁহার সহীহ সংকলনে, ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্তে, আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া, সাঈদ ইব্ন মানসুর প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......জাবির (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন ঃ

 হইলেও তিনি बলেন : আমি ইহা হইতে পরিত্রাণ চাই। পরিশেষে অংশটি নাযিল হইলে তিনি বলেন, উপরোক্ত শাস্তিদ্বয় অপেক্ষা ইহা সহজতর। তবে ইহা হইতেও পরিত্রাণ চাওয়া যাইতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি সম্বন্ধে বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। যথাঃঃ
এক. ইমাম আহমদ (র)......সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াকাস (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাদদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন :

-এই আয়াত সম্পর্ক রাসূলূল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, বিগতকালে ইহা ঘটিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আর এমনটি ঘটিবে না।

আবূ বকর ইব্ন আবূ মরিয়াম হইতে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এই কথাও বলিয়াছেন যে, হাদীসটি দুর্বন।

দুই. ইমাম আহমদ (র)......সাদদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন যে, সাদদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলूল্নাহ (সা)-এর সঙ্গে চলিতে থাকিলে তিনি বनो মু'আবিয়া নামক মসজিদে গিয়া প্ৗৗছেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁহার সহিত নামায আদায় করি। नाমাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্পাহর নিকট মুনাজাত করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি প্রার্থनা করিয়াছি ঃ তিনি যেন আমার উম্মতকে সাকুল্যে সनীল সমাধিস্থ না করেন। তিনি ইহা কবূল করিয়াছেন। ইহার পর প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে সাকৃল্যে মর্মন্ুুদ
কাছীর——/৯৯

ঋ্পণসের মুথে নিক্কেপ না করেন। ইহাও তিনি কবৃল করিয়াছেন। ইহার পরে বলিনাম, তিনি ভ্যেন আমার উম্মতের একদলকে অন্য দনেন নিপীড়ন্রে শিকার না করেন। কিন্ু তিনি আমার এই পার্থনা প্রত্য্যান করেন।" মুসলিমও এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

তিন. ইমাম আহমদ (র)......জাবির ইব্ন আতীক হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইবৃন
 অধ্যুষিত একটি পল্লীতে) আসিয়া আমাকে জিঞ্sাসা কর্রেন বে, আপনি কি জানেন, রাসূনুন্মাহ
 জানি। এই বলিয়া জামি তাহাকে মসজ্রিদের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করি। তখন তিনি

 आমি বলিলাম, তিনি তাঁার উম্থতের উপর শন্রদের বিজয় না হওয়া এবং সকন উষ্থতকে
 অপর দলের দ্মারা নিপীড়িত না করার প্রার্থা করিলে তাহা প্রতাখ্যাত হয়। बই কথা ণনিয়া আবদুদ্ধাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, आপনি ঠিক বলিয়াছেন। আর এই জন্য কিয়ামত পর্যত্ত มুসলমানরা পর্প্পরে যুদ্ধে লি丹্ थাকিবে। এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তায নাই। তবে ইহার সनদসম়হ যথেষ্ট শক্কিশানী।

চার. মুহাম্ ইব্ন ইসহাক (র)......হ্যায়ফা ইবৃন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হহযায়खা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূল্ন্পাহ (সা)-এর সহিত বনী মু্াবিয়ার
 তিনি আমাকে বলেন : হে হু্যায়ফ! : তুমি জান, কেন জমি নামাय এত দীর্ঘ কর্রিয়াছি ? आমি বলিলাম, আাল্লাহ এবং তাহার রাসৃন ভান জানেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আাল্লাহর নিকট তিनটি দরथাস্ত কর্রিয়াছি যাহার দুইটি তিনি কবৃন কর্রিয়াছেন, जার একটি দরথাস্ত প্রত্যা丬্যান
 একত্রে পরাজিত না হয়। আমার এই দরথাশ তিনি কবূল করিয়াছেন। দ্তিতীয়ট্টিতে আiি বनिয়াছিলাম ভে, তিনি বেন আমার সম্র উঅ্মতকে একত্র সনীলে সমাহিত না করেন। আমার এই দরথাশ্তটিও তিনি কবূল করিয়াছেন। তৃতীয় দরগখাশ্ঠ ছিল যে, তিনি যেন আমার একদল উশ্থতকে অপর এক্দন উশ্মত ঘ্বারা নিপীড়িত না করেন। কিন্ুু তিনি আমার এক দ্রথাত্তটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাকে এই ধরন্নর দরখাষ্ত করিতে বারণ করেে। মুহাম্দদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে ইবุন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

পাঁ. ইমাম আহমদ (র)...... মু'আা ইব্ন জাবান (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, মু‘আय ইবৃন জাবাল (রা) বনেন ঃ একদা আমি র্রাসৃনুল্মাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসি। জনৈকক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, রাञালূন্ধাহ (সা) এইমাত্র এইদিকে গিয়াছেন। আমি সেখানে গেলে অন্য একজন আামাকে বিিলেন, রাসূনুন্নাহ (সা) এইমাত্র এইদিকে গিয়াছেন। অতঃপ্র आমি এক জায়গায় গিয়া cপৗঁছিলে দেখি, র্াাসূলুল্बাহ (সা) দাড়াইয়া নামা পড়িতেছেন। আমিও

তাহার পিছলে গিয়া নামাভে দাঁড়াইনাম। তিনি দীর্ঘকণ নামাय পড়িলেন। নামাय শ্রে আমি
 রাসানূল্gাহ (সা) বলিলেন ঃ অমি ভয় ও অনুকক্পার নামাय পড়িয়াছি। উপরন্ু আমি আল্লাহ নিকট তিনটি দর্যাষ্ঠ করিয়াছি , যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং অকটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াহে।
 সनীলে সমাহিত না করেন। आমার এই দরখাঁ্তটি কবৃন কর্রিয়াছ্ন।
 বিজয়ী না করেন। আমার এই দরখাস্তটিও তিনি কবূন করিয়াছেন।.
 দ্রারা নিপীড়িত না করেন। কিত্ু তিনি আমার এই দ্রখাত্টি প্রত্তাখ্যান করেন।

ইব্ন মারদूবিয়া (র)......इयরত নবী (সা) হইতে উপর্রোক্ঞপপ বর্ণনা কর্যিয়াছেন।
ছয়. ইমাম जাহম (র)......जানাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জানাস
 পড়িতে দেথি। নামায শেষ কর্রিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ অমি ভয় ও উন্মিদের নামায আদায় কর্রিলাম। এই নামাভ্য আমি প্রতিপালকের নিকট তিনটি আবেদন কর্য়ায়ি, যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছছ এনং எকটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।
 অই आব্রেনটি গৃইীত হইয়াহে।
 পরাজ্জিত না করেন। এই আরেদনটিও গৃইীত হইয়াহ্।



নাসাঈ ইবุন ওয়াহাব হইতে ন্বীয় হাদীস সংক্ননের সালাত जধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ন।

সাত. ইমাম जাহমদ (র)......বনী যাহহার আযাদকৃত গোলাম আবাবদূল্নাহ ইবৃন খাব্মাব


 তাহাকে বলি, হে আল্লাহর রাসূন্! आপনাকে জামি এই ধরন্রে নামাय পড়িতে আর কখনো তো
 নামাব্যের মধ্যে आমি তিহার নিকট তিনটি আবেদন রাখিয়াছি, যাহার দুইটি গৃ\ীত হইয়াছে এবং Чকটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।
 কর্রিয়াছ্ন, লেইক্রপ যেন আমার উশ্ঘত্কে ধ্পং না করেন। এই আরেদনটি তিনি কবূল করিয়াছ্ন।

দ্দিতীয় আবেদনে বনিয়াছ্হি বে, তিনি ভ্যে আমার সমঞ উম্মতকে একত্রে শজ্র্র নিকট পরাজিত না করেন। তিনি আমার এই আবেদনটিও কবৃল কর্রিয়াছেন।

তৃতীয় आবেদনে বলিয়াছিলাম বে, তিনি ভেন আমার একদল ঊশ্যত দ্যারা অপর একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিষু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।
 সনদে ইব্ন হিব্মান এবং নুমান ইব্ন রাশাদের সনদদ তিন্মমিযী স্বীয় সংকলদন ‘ফিতান অধ্যার্য’ ইश বর্ণাা করেন। তাহাদের মূল সূত হইল যুহয়ী। এই হাদীসটিকে তিনি হাসান সহীহ বলিয়া মত্তব্য কর্যিয়াছ্ন।

आট. ইব্ন জারীর (র)......খালিদ জান-খযযাঈ হইর্তে স্থীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন বে,
 নামাय जাদায় করেন। এই ব্যাপার্র রাসুলুল্নাহ (সা) বনিয়াছেন ঃ আমার এই নামাयটি ছিল Єীতির ও কৃপা थার্থনার। এই সময় আমি আল্gাহর নিকট তিনটি আােদন করিয়াছি, যাহার দুইটি কবৃল হইয়াছে এবং একটি প্রতাখ্যাত হইয়াছে।



দ্বিতীয় जাবেদে বनিয়াছিলাম বে, তিনি বেন আমার সকন উম্মতকে একত্রে শজ্রদের নিকট পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবুল করিয়াছেন।

তৃতীয় অাবদদে বলিয়াছিনাম বে, তিনি বেন আামার একদন উথ্থত দ্মারা जন্য একদল উ ্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিষ্ুু তিনি আমার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

जাবূ মালিক বলেন, আমি নাফি ইবৃন খানিদকে জিঞ্sাসা করি ভে, তোমার পিত কি এই
 (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত বলিয়া লোকদের নিকট বর্ণনা কর্য়য়েন।

নয়. ইমাম আাহমদ (র)......শাদাদ ইব্ন আটস (রা) হইঢে বর্ণনা কंর্রে বে, শাদাদ ইব্ন
 উপর আমাকে অধিকারী করিয়াছেন। এমনকি পৃথিবীর পা্রসমूহ আমার কাছে নিকটতর বলিয়া মনে হয়। অদূর उবিষ্যতে আমার উম্মচেরা এইসবের অধিকারী হইবে। উপর্ুু আমাকে সাদা

 তাহাদের সকলের উপর শর্ণোহিনী চড়াও হইয়া পাইকারী হারে ভ্যে তাহাদিগকে হত্যা না
 निभীড়িত না কंর্রেন। কিষ্মু এইটি ব্যতীত অন্য দুইঢি তিনি কবৃল করেন। অতঃপর আল্লাহ
 হতাযাজ্ঞ চানাইবে जবং একদন অন্য দনকে বন্দী করিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেশে রাস্নুন্লাহ (সা) বলেন ঃ आমি আমার উম্মতের জন্য তাহাদের
 পরিচানিত হয় তবে তাহা जার থামিবে না। কিয়ামত পর্যভ্ত তহার জের চলিতে থাকিবে।

সিহাহ সিত্তায় এই হাদীসটি নাই বটে, কিন্তু ইহার সনদ শক্তিশালী এবং চমৎকার।
ইব্ন মারদুবিয়া (র)......রাসূলুল্দাহ (সা) হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
দশ. আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......খালিদ আল-খুযাঈ হইইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা খালিদ আন-খুযাঈ (রা) রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। উপরন্তু হুদায়বিয়ায় বায়য়াতে রিদওয়ানের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্নাহ (সা) নামায পড়িতে থাকেন। তখন লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিন। বৈৈঠঠক এত দীর্ঘ করেন মে, লোক সকল তাহাকে ইংগিত করিয়া বলিতে থাকে শে, রাসূলুল্নাহ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইতেছে। তিনি নামাय শেষ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তে আল্নাহর রাসূল! आপনি নামাযের শেষ বৈঠক এত দীর্ঘায়িত করিয়াছেন যে, লোকে বলাবলি করিতেছিল, আপনার উপর ওহী নাযিল হইতেছে। ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ না, ওইী নাযিল হয় নাই; বরং আমি সালাতুল রাগবত আদায় করিতেছিলাম। উহাতে আমি আল্লাহর নিকট তিনটি আবেদন রাখিয়াছিলাম, যাহার দুইটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি গ্রহণ করেন নাই।

আল্লাহর নিকট. আমি আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন পুর্ববর্তী উম্মতদের মত আমার উম্মতকে একত্রে ঢাঁহার আযাব দ্বারা ধ্ধংস না করেন। ইহা তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনটিতে বলিয়াছি যে, তিনি আমার উম্মতকে যেন শত্রদের নিকট সামগ্রিকভাবে পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবৃল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম বে, তিনি যেন আমার উম্মতকে একাধিক দলে বিভক্ত না করেন এবং আমার উষ্মতের এক দলকে অন্যদলের দ্বারা যেন নিপীড়িত না করেন। কিন্ুু তিনি আমার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং এমন আবেদন করিতে আমাকে নিষেধ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফে’কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, আপনার পিতা কি এই হাদীসটি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ওনিয়াছেন ? তিনি বলেন, ঘ্যা, তিনি আমাকে বলিয়াছেন বে, রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট তিনি ইহা ঞনিয়াছেন এবং একবার নয়, দশবার তিনি ইহা তনিয়াছেন। দশ আঙ্গুলি তুিয়া দশবার তনিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছেন।

এগার. ইমাম আহমদ (র)......আবূ বুসরা আল-গিফারী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বুসরা আল-গিফারী বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট চারটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম যাহার তিনটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম বে, আমার উম্মত যেন কখনো গুমরাহীর উপর একমত না হয়। এইটি গৃহীত হইয়াছে।

আর আমার সকল উম্মত যেন কখনো শর্রুদের হাতে পরাজিত না হয়। এইটিও গৃহীত ইইয়াছে।

আর পূর্বের উম্মতের মত আমার উম্ষত যেন একত্রে সাকুল্যে ধ্ণংসপ্রাপ্ত না হয়। এইটিও গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের এক দল যেন অপর দলের নিপীড়নের শিকার না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

এই হাদীসীটি সিহাহ সিত্তার কেইই বর্ণনা কর্রে নাই।
বার. তাবারানী (র)......जাनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্, আনী (রা) বলেন ঃ রাসানূন্बাহ (সা) বলিয়াছেন : আাম জাল্লাহর নিকট তিনটি বিষয়্রের জন্য জবেদন কর্য়াছি যাহার দুইটি গৃইীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাথ্যাত হইয়াছে।

आবেদনখলি হইন এই ঃ আমি বনিয়াছি, হে প্রডু জমার! আমার উম্মতকে তুমি ক্কুধায় মার্রিবে না। জবাবে তিনি বলিয়াছ্ছে, ज্ञাচ্ম, তোমার আবেদন গ্রণ করিলাম।

অতঃপর বলিয়াছি, হে প্রু আমার! ুুমি জার উম্থ০কে মুশরিকদের নিকট পরাজিত করিবে ना। আার তাহারা বেন তাহাদের মুখাপপ্ষী হইয়া না যায়। জবাবে তিনি বনিয়াছহন, আা্্ম, তোমর আবেদন গৃহীত হইন।
 দলাদলির সৃষ্টি না হয়। কিুু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্তাখ্যান করেন এবং এই ধরনের আবেদন কর্রিতে নিম্যে করেন।

তের. ইব̣ন মারদুবিয়া (র)......ইবৃন आব্মাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন जাব্মাস
 আমার উম্মতকে চারটি বিষয় হইতে বাঁচইয়া রাখেন কিদ্দু ইহার দুইটি হইতে আল্লাহ আমার ঊश্থতকে বাঁচাইয়া রাখার অংগীকার কর্রিয়াছেন এবং দুইটি হইচে বাঁচইইয়া রাখার অংগীকার তিনি করেন নাই।

আমার প্রভুর নিকট দু"্া কর্রিয়াছিনাম বে, আমার উপ্থত্কে বেন জাকা হইতে বর্ষিত
 একাষিক দলে বিভক না হয় এবং তাহাদর একদল যেন অনা দলের নিপীড়লের শিকার না ऐंड़।
 আমার দু'আ দুইটি কবৃন করিয়াছেন। কিন্ুু আমার উশ্থতের রকাধিক দনে বিভক্ত না হ৫য়ার এবং পারশ্পরিক দ্দ্দ-সং্যাতে লিও্ঠ না হওয়ার জন্য আমার দু'্া দুইটি তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াহ্ন।

- অन্য সৃত্রে ইবনে মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন जাব্বাস (রা) বলেন :


এই আয়াতটি অবতীর্ণ হఆয়ার পর রাসানूল্মাহ (সা) দাঁড়ান এবং উযূ করেন। অতঃপ্র জাল্gাহ্, নিকট দু'আ করেন বে, হে আাল্লাহ! ঢুমি আমার উম্মতের প্রি উপর কিংবা তনদেশ হইতে আयাব আপতিত করিও না এবং ঢাহাদিগকে একাধিক দলে বিভক ও তাহাদের একদল দ্যারা জন্য দলকে নিপীড়িত করিও না।



ইবনে মারদববিয়া (র)......অাবূ হহাযায়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आাবূ হরায়া (রা) বলেন, রাসৃলুন্মাহ (সা) বলিয়াছছন ঃ অামি জামার ঊশ্যতের জন্য জাল্লাহ্র নিকট চারটি বিষয়্যের জন্য দু'আ কর্রিয়াছ্লিাম। উহার তিনটি তিনি গহণ করিয়াছ্েন এবং একটি প্রতাখ্যান করিয়াছ্ন।
 ওমরাহীর উপর একমত না হয়। এইটি তিনি কবৃল করিয়াছ্ন।

অতঃপর বनिয়াছি, आমার উম্মত ভ্যে পৃর্ববর্তী উম্ছণ্দে মত সর্বসাকৃল্যে আযাবে ঋংস ना হইয়া যায়। এইটিও তিনি কবৃন কর্রিয়াছেন।

জার বলিয়াছি বে, তিনি লেন আমার উఖ্ততকে একত্রে তাহাদের শক্রদের হাতে পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবৃন কর্য়য়াছেন।

চহুর্থ দু'অট্তিতে আমি বলিয়াহি বে, আমার উম্মচের একদল দ্যারা অপর একদল উম্মত

 সাঈদ আল-কাত্তন ও ইব্ন জাবূ হাতিমও এইজ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 (রা) বলেন, রাসৃনুন্बাহ (সা) বলিয়াছেন : আমি আমার প্রহুর নিকট তিনটি বিষল্যের জন্য जাবেদন কর্রিয়াছিনাম। উহার দুইটি তিনি ঘহণ কর্রিয়াছেন এবং একটি প্রতাখ্যান করিয়াছেন।
 নিকট পরাজিত না হয়। তিনি অমার এই অবেদনটি অ্রহণ করিয়াছ্ছন।.
 আমার এ আব্রhনটিও অ্রহণ কর্য়াছ্ন।

তৃতীয় আবেদনে বनিয়াছিনাম বে, जামার উশ্यত ব্যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদ্রর এক দলের প্রারা অপর দল যেন নিপীড়িত না হয়। কিষ্ুু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইবনে মারদুবিয়া ( $)$ ).......রাসূনুম্gাহ (সা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
আল-বাযयার (র)......রাসূমूলूাহ (সা) হইতে অইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
সাওরী (র)......উবাই ইবন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, উবাই ইবন কাব (রা) বলেন ঃ আলোচ আয়াত্ উল্লেথিত आयाবের চতুষ্যের দুইটি পৃর্বকালে আপতিত হইয়া গিয়াছ্ এবং দুইটি বাকী রহহিয়াছে।

 ভূমিকশ্প ধরন্রর आযাবের কথা বলা ইইয়াহ।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ মোট কথা এই আয়াত দ্বারা প্রস্তরবৃষ্টি এবং ভূমিকম্পের কথা বলা হইয়াছে।

আবূ জাফর আল-রাयী (র)...... উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ


- এই আয়াত প্রসংগে উবাই ইবন কা‘ব (রা) বলেন ঃ এই আয়াতে চারটি আযাবের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার দুইটি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর ইনতিকালের পঁচিশ বৎসর পর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মুসলমানরা একাধিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের একদল অপর দলের উপর নিপীড়ন পরিচালিত করে। আর অবশিষ্ট শাস্তিদ্বয় অর্থাৎ প্রস্তর্রাত ও ভূমিধ্নস হইতে এই উみ্সতকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ জাফর (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

 জঘন্যতম পরিণতির আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সক্ষম।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আবূ মালিক, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন ঃ

 দেওয়া।’ ইব্ন জারীর (র)-ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ......আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন य,


- এই আয়াতাংশের ব্যাথ্যা প্রসক্গে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) মসজিদে অথবা মসজিদ্দের মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া উচস্বরে বলিতেছিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘বল, তোমাদের উর্ধ্ধদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনি সক্ষম।’ তাই আসমান ইইতে যদি তোমাদের প্রতি আযাব আপতিত হয় তাহা হইলে তোমাদের কেইই উহা হইতে
 প্রেরণ করিতে তিনি সক্ষম।' তাই তিনি যদি তোমাদিগকে ভূমিকম্পের শিকার করেন তাহা হইলেও তোমরা উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। তদুপরি-


অর্থাৎ ‘তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং একদলকে অপরদলের নিপীড়নের আম্বাদ গ্রহণ করাইতে সক্ষম।' অতএব এই তিন ধরনের আযাবের অনিষ্টতা হইতে সতর্ক হও।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

- এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা নৈতিকতা বর্জিত অযোগ্য ও প্রতারক শাসকবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে।
 रইয়াছে।

आनी ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বनেন অর্থাৎ তোমাদের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ আর কর্মচারীবৃন্দ।

ইব্ন আব̨ হাতিম (র)...... আমর ইব্ন হানী এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ উপরোক্ত এই ব্যাখ্যাটি যদিও গ্রহণযোগ্য, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি উপयুক্ত এবং শক্তিশালী।

ইব্ন জারীর (র) আরও বলেন ঃ প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং উহার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা অন্যুর্র বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তোমরা বিশ্বাস কর যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কংকর উৎক্ষেপক ঝঞ্ঞা প্রবাহিত করিবেন না ? তখন তোমরা জানিতে পারিবে, কি কঠোর ছিল আমার সত্য বাণী।’

হাদীসে আসিয়াছে : ليكونت فـى هذه الامـة تذف وخسف ومسـخ
অর্থাৎ ‘অতি সত্তৃর এই উম্মতের প্রতি পাথর বৃষ্টি, ভূমিকম্প এবং অবয়ব বিকৃত হওয়ার মত আযাব আপতিত হইবে।’

এই সকল হইল কিয়ামতের নিদর্শন ও পূর্বশর্ত। কিয়ামতের পৃর্বে এই ধরনের আযাবের প্রকাশ ঘটিবে। এই ব্যাপারে ইনশা-আল্মাহ সামনে ব্যাপক আলোচনা করা ইইবে।

অর্থাৎ ‘তোমাদিগকে একাধিক বিরোধী দলে বিভক্ত করিতে তিনি সক্ষম।’
আল-ওয়ালিবী (র)......ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইহার মর্মার্থ হইল, রিপুর অনুগামী হওয়া। মুজাহিদসহ অনেকে এইর্রপ মর্মার্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এই উম্ষত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। যাহার একটি দল ব্যতীত সকল দলের লোক জাহান্নামে নিক্ষিষ্ট হইবে।

কাছীর——/১০০

जর্থাৎ ‘অক দলকে জপর দলের নিপীড়ন আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।’
ইব্ন जাব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইন তোমাদের একদল অপর দলের সহিত হত্যাসহ বিভিন্ন গর্হিত কাজে লিঞ্ঠ হইবে। অতঃপর বলিয়াছেন :

जর্থাৎ ‘‘দथ, কিক্রপ বিভ্ন্ন প্রকার আয়াত বা निদর্শন বিবৃত করি’ এবং উহার কত ধরননে


जর্থাৎ যাহাতে তোমরা জাল্লাহ্র বিবৃত দনীন-প্রমাণ ও নির্দশনসমূহ আা়্স্থ করিতে সক্ষম श३।

যায়দ ইব্ন जাসলাম বলেন :

- এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূনুল্झाइ (সা) বলেন ঃ আমার তিরোধানের পর তোমরা কাফির্র হইয়া যাইও না। जর্থাৎ তোমরা তরবারির আघাত পরুশ্রে পরুশ্পরের শিরোে্ছেদে প্রবৃত্ত হইও না। তথন উপস্থিত সাহাবাগণ বলেন ঃ আমর্রা সাক্ষ প্রদান করিত্তি


তদুুরে রাসূনুন্নাহ (সা) বলেন : হাঁ, কथা ঠিক। ইত্যবসরে জনৈক সাহাবী বলেন, যতদিন আমরা সঠিক অর্থে মুসনমান থাকিব, ততদিন জামাদের কেহ অপরকে হত্যা করার কथা কল্পনাও করিবে না। অতঃপর এই অায়াতটি অবতীর্ণ হয় :

जর্থাৎ ‘দদখ, কিক্রপ বিভিন্ন প্রকার্ আয়াত বিবৃত করি যাহাতে তাহারা जনুধাবন করে। তোমার সস্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিযাছে, অথচ উছ সত। বল, আমি ঢোমাদের কার্य নির্বাহক নহি। প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছছ এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।

ইবৃন জাবূ হাতিম ও ইব্ন জানীীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## 





৬৬. "তোমান্র সশ্প্রদায় ঢো উহাকে মিথ্যা বনিয়াছূ, অথচ উহা সত্য। বन, आামি নতোমাদরর কার্यনির্বাহক নহি।"
৬৭. "প্রত্যক বার্তার জন্য নির্বরিত কাল রহিয়াছ্ এবং শীীয়ই ঢোমরা অবহিত হইবে।"


 সহिए বসিবে ना।"
৬৯. "উহাদ্দর কর্দ্মের জবাবদিহির দায়্যিত্ ঢাহাদের নহহ, যাহারা সাবধানতা অবন্মন করে; তবে উপদেশ দেওয়া ঢাহাদের কর্ত্যা যাহাতে উহার্যাও সাবধান হয়।"
 হিদায়াত এবং বিধান হিসাবে जবতীর্ণ কর্যা হহয়াছছ, তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছ।


 তোমাদ্রর ‘র্ষক এবং অভিভাবক নহি। অনাত্র जাল্লাহ ত'অালা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘হে মুহাম্মদ! বन, এই সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা কুফর্রী করুক।'

অর্থাৎ আমার দায়িত্ব ইইল দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া আর তোমাদের দায়িত্ব দাওয়াতের বিষয় শ্রবণ করা এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া। অত্ণব যে দীনের অনুসরণ করিবে, সে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে। আর যে উহা লংঘন করিবে বা দীনের বিরোধিতা করিবে, ইহাকাল ও পরকাল উভয়কালে তাহার জন্য রহিয়াছে অকল্যাণ ও বঞ্চনা।
 কাল রহিয়াছে।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ইহার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক বার্তার একটা উদ্দেশ্য বা আবেদন রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বার্তা অবশ্যই সংঘটিতব্য, যদিও সংঘটিত হইবে যথাসময় অতিবাহিত করিয়া।
 উহার সংঘটন সম্পর্কে অবহিত ইইবে।

এই আয়াতাংশে আল্নাহ তাআআর্লার রোষাগ্গি ও কঠোরতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাই আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে বলিয়াছেন : "و - - শীঘ্রই তোমরা অবহিত ইইবে।'

পরবর্তী আয়াতে আল্পাহ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ 'যখন তুমি দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বক্ধে বিদ্র্রপ করে এবং নিরর্থক আলোচনায় লিপ্ত হয়।'


তখন তুমি দৃরে সরিয়া পড়িবে বে পর্যন্ত না তাহারা মিথ্যা ও বিদ্রপপা্্যক আলোচনা বাদ দিয়া অন্য প্রসজ্গে প্রবৃত্ত হয়।'

এই কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছে বে, প্রত্যেক উন্মতের উচিত হইল মিথ্যাবাদী এবং আয়াত বিকৃতকারীদের আলোচনায় যোগ না দেওয়া এবং যদি কোন মজলিসে এই ধরনের আলোচনা হইতে থাকে, তবে সেই মজলিস হইতে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া। তেমনি যদি কেহ
 الـظًالمـيْنْ - 'তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।'

তাই হাদীসে আসিয়াছে যে, আমার উম্মতকে ভূলবশত এবং জবরদস্তিমূলক পাপ হইতে পরিত্রাণ দেওয়া হইয়াছে।
 আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ यদি ভুলবশত বসা হয় এবং পরে यদি ম্মরণ হয়, তবে فَلَ - স্মরণ হওয়ার পর তাহাদের সহিত আর বসিবে না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত এই আয়াতটির সম্পূরক :

অর্থাৎ ‘তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্মাহর আয়াতের সহিত কুফরী এবং বিদ্রপ করা হইতেছে, তখন আর তোমরা তাহাদের সহিত বসিবে না, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। অন্যথায় তোমাদিগকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

‘উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে যাহারা সাবধানত়া অবলম্বন করে।’
অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং তাহাদের মজনিসভুক্ত ইইবে না, তখন তোমরা নিজ দায়িত্ত পালন করিয়াছ বলিয়া এবং তাহাদের দলতুক্ত নও বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) ......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) ( মর্মার্থে বলেন ঃ কাফিররা যদি আায়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কসরত করিতে থাকে, তবে

তাহাতে তোমাদের কিছ্র যায় আসে না, যদি তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা কর এবং তাহাদের নিকট ইইতে দূরে সরিয়া থাক।

কেহ কেহু এই অর্থও করিয়াছেন যে, যদি তোমরা সেই ধরনেের কোন সভায় বসও, তবুও তোমাদের উপর তাহাদের ব্দ্রেপের পাপ বর্তাইবে না।

কেহ কেহ ধারণা করেন যে, আলোচ্য আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা নিসার
 ও ইব্ন যুব্বায়র (র) প্রমুখ। উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হইল, এমন অবস্থায় তোমরাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অথচ এই আয়াতটির সম্পর্ক হইল ${ }^{\prime}$ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে এই জন্য তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকার আদেশ করিতেছি, যাহাতে তাহাদিগকে পরোক্ষভাবে সতর্কীকরণ এবং উপদেশ দানের কাজ হইয়া যায়। ফলে হয়ত ভবিষ্যতে তাহারা এমন কাজ আর করিবে না।

## 



 याহাদিগকে প্রতার্রিত কর্, ঢুমি ঢাহাদ্দর সল্গে বর্জন কর এবং ইহা ঘারা ঢাহাদিগক্ক
 কোন অভিতাবক ও সুপার্রিশকাগীী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছू দিजেও ঢাহা গৃহীত
 রহিহ্রাহ্ অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্ম্যুদ শাi্যি।"

তাফ্সীর ॰ जান্ছাহ ত'অানা বলেন :
 প্রতারিত করে, ঢুমি তাহাদ্রে সঞ্গ বর্জন কর।' অর্থৎৎ তাহাদিগকে সতর্ক কর, তাহাদের ইইতে দূরে থাক এবং তাহাদিগকে উহা হইতে ఆীতি প্রদর্শন কর। কেননা তাহারা উীষণ বেদনাদায়ক আযাবের দিকে অগাসর হইতেছে।

এইজন্য জাল্লাহ ত'গ্যানা বলিয়াছছন : তাহাদিগকে কুর্রানের মা্যমে উপদেশ দাও এবং কিয়ামতের দিনেন ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কন।
 জন্য หপ্স না হয়।

ইব্ন जাব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান ও সুদ্দী (র) হইতে যাহ্হাক বলেন ঃ


ইব্ন জাব্মাস (রা) হইতে ওয়ালিবী বলেন : تبسل जর্থ হইল تفتضن: অর্থাৎ অপমানিত হওয়া।

কাতাদা (র) বলেন : تبسل जর্থ जর্থাৎ বিরত রাখা।

কালবী (র) বলেন : ইহার जর্থ ছইন
উল্লেথিত ঈরিটি অর্থই মূল অর্থর পায় সামর্থবোধক। মোট কথা; তাহকে ধ্মংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, কন্যাণের পথে প্রতিবক্ধক হওয়া এবং উদ্দে্য নাভ ইইতে বিরতত রাখা।

অনাত্র আল্gাহ ত'জানা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘্রত্যেক ব্যত্তি নিজ আামলের জন্য দায়বদ্ধ ইইবে একমাত্র ডানহাতে আমনামাথাপ্ত ব্যणीच।

जর্থাৎ ‘যখন অাল্লাহ্র ব্যতীত তাহার জন্য কেন অভিভাবক ও সুপার্রিশকারী থাকিবে না।
অন্য্র তিনি বनिয়াছছন :


‘বিনিময়ে সবকিছू দিলেও তাহ গৃহীত হইবে না।’ অর্থাৎ নিজের পাপের বিনিময় হিসাবে লে যদি পৃথিবীর সকল কিছू দান করে, তবুও তাহা গৃহীত হইবে না।

फनाত্র বना হইয়াহ্:

 দান করে, তবুও তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেওয়া হইৰে না।

লেই কথাই আা্gাহ এখানে বনিয়াছেন :


जর্থাৎ 'তাহারাই কৃতকর্মর জন্য ঋ্রংস হইবে; সত্য প্রত্াখ্যানহেতু তাহাদের জন্য রহিয়াহে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মবুদ শাশ্চি।

# (VI)    <br>   

৭.. "বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছू<ে ডাকিব যাহা আমাদ্রর কোন
 জামরা कि লেই ব্যক্তির ন্যায় পৃর্বাবস্গায় ফिব্রিয়া यাইব যাহাকে শয়তান দूनिয়ার পथ

 প্রতিপানকের নিকট জাঘ্রসমণ্পণ করিতে জাদিষ হইয়াছি।"
৭२. "এবং নামাय «্রতিষ্ঠিত কর্রিতে ও ঢাঁহাকে ভয় করিতেত; এবং ঢাঁহারই নিকট তোমািিগকে সমবেত কন্াা হইবে।"

 লেদিনকার্র কর্ত্ত্ব ঢো তাঁহারই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছू সমক্ধে তিনি পর্রিষ্ঞাত; অার তিনিই প্্ৰ্্ঞাময, সবিশেষ অবহিত।"

ऊাক্সীর ः সুদ্দী (র) বলেন ঃ মুশরিকর্রা মুসলমানদিগকে বলিয়াছিন বে, তোমরা আমাদের পथ অनুসরণ কর এবং মুহাম্পদের দীনকে পর্রিত্যাগ কর। সেই প্রেক্ষিতে জাল্নাহ ত'অালা जবতীর্ণ করেন :


जর্থাৎ ‘বল, জাল্øাহ ব্যতীতত জামরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা অমাদের কোন উপকার


আমাদের অবস্থা হইবে কেন ব্যক্তিন শয়ততনের কুমস্ত্রণার ফাদদ পড়ার মত। ঈমান গহণের পর পুনরায় কুফলী এখতিয়ার করার তুননা হইল লেই ব্যক্কির মত, বে সফর্রের সময় পথ ডুলিয় গিয়াছে এবং শয়তান তাহাকে প্রবねনা দিয়া বিপদসপপুল পথে পর্রিচালিত কর্রিতেছে। जথচ ঢাহার সাথীরা সঠিক পথে চলিতেছে এবং পৃজোলা সাথীটিকেও তাহারা ঢাহাদ্র পথে চনার জন্য ডাকিতেছে। কিন্ু লে তাহাদের আহ্নান উপক্ষে কর্রিয়া শয়তানের দেখান্না পたে

চলিতে থাকে। অনুরূপভাবে মুহাম্ম (সা)-কে অনুসরণ করার পর যে ব্যক্তি ওমরাহ হইয়া যায় এবং মুহাম্মদ (সা) তাহাকে সঠিক পথে যদি পুনরায় ডাকিতে থাকেন, এই ব্যক্তির অবস্থা শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া সেই বিপথগামী লোকটির মত। সঠিক পথ অর্থ ইসলামের পথ বা বিধান। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছ্র।'
 করিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
 আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহাতে মূর্তি পূঁজকদের কথা বলা হইয়াছে এবং বলা হইইয়াছে সেই লোকদের কথা, যাহারা আল্লাহর পথে লোকদিগকে আহ্নান করে।

যেমন এক ব্যক্তি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর এক ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, হে লোক! তুমি সঠিক পথে চলিয়া আস। অন্যদিকে তাহার অন্যান্য সফর সঙ্ীরা ডাকিয়া বলিতেছে, যে, ওহে! তুমি আমাদের সহ্গে আস। তখন সে যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে বিপদগ্পস্ত হয়। পক্ষন্ত্তরে সে যদি সেই ব্যক্তিদের ডাকে সাড়া দেয়, যাহারা যথার্থ সঠিক পথের দিকে আহ্বান করিয়াছিল, তবে সে সঠিক পথ বা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, যে লোক প্রথম আহ্নান করিয়াছিল, সে ছিল জঙ্গলের শয়তানদের দোসর।

এই উদাহরণ সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতিমা ও ভূত পূজা আরশ্ভ করিয়াছে এবং সে এই পথকেই কল্যাণের পথ বলিয়া প্রহণ করিয়াছে। এইভবেে তাহার একদিন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন ইহার পরিণতিতে তাহাকে লাঞ্ৰননা ভোগ করিতে হইবে।
 পুর্বাবস্সায় ফিরিয়া যাইর্ব যাহাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে ?'

তাহারা হইল শয়তান। তাহারা লোকদিগকে তাহাদের বাপ-দাদার নাম ধরিয়া ডাকে। ফলে তাহারা শয়তানের অনুসরণ করিতে থাকে এবং এই পথকেই তাহারা কল্যাণের পথ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নেয়। কিন্তু শয়তান এইভাবে তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। অর্থাৎ শয়তান হয় তাহাদিগকে নিয়া মারিয়া ফেলে, নয়ত গভীর জभলে ফেলিয়া রাখিয়া জুৎ-পিপাসায় ধুকিয়া ধুকিয়া মরার ব্যবস্থা করে। এই উদাহরণ সেই লোকদের জন্য, যাহারা একবার আল্লাহ্র আহানে সাড়া দিয়া পরে আল্মাহ্র আহ্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া শয়তানের পথ অনুসরণ করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 ‘َ যাহাকে তাহার সফর সঙ্গীরা সঠিক পথের দিকে ডাকিতে থাক। এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যে ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্তির পর ভ্রান্ত ইইয়া গিয়াছে।

আ’ওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে -
 ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এই সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র হিদায়াত গ্রহণ করে না এবং শয়তানের অনুসরণ করে ও পাপকার্যে লিপ্ত হয়। ফন্লে সে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। অথচ তাহাকে তাহার সঙীরা হিদায়াতের পথে আহ্নান করিতে থাকে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, এই সেই ব্যক্তি, যাহাকে শয়তান বিঙ্রান্তিতে ফেলিয়াছে আর অন্যদিকে তাহার সঙ্গীরা তাহাকে হিদায়াতের দিকে আহ্নান করিতেছে। অবশেষে বলা হইয়াছে : পথ।' আর ভ্রান্তি হইল সেই পথ, যে পথে জিন্নেরা আহ্নান কররে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তাহার সাথীরা তাহাকে গুমরাহীর পথ হইতে হিদায়াতের পথে আহ্বান করিতেছিল। অতএব বুঝা যায় যে, সে ড্রান্তির দিকে যাইতেছিল এবং তাহার সাথীরা তাহাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করিতেছিল। তাই তাহাকে স্পষ্টভাবে ভ্রান্ত বলা বৈধ ইইবে না। কেননা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে?
 ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে সে বিপথগামী হইতেছে। অথচ তাহার অন্যান্য সসীরা সঠিক পথে চলিতেছিল এবং তাহাকে তাহারা তাহাদের পথে চলার জন্য আহ্নান করিতেছিল। এই কথাই আল্লাহ আলোচ্য আয়াতে উপমাস্বর্রপ উত্থাপন করিয়াছেন।

অবশ্য আয়াতের ভাষ্যমতে বুঝা যায় যে, তাহার সঙ্গরা তাহাকে ডাকিতেছিল, কিন্তু সে তাহাদের আহ্নানকে তোয়াক্কা না করিয়া অন্য পথে চলিতেছিল। কিন্তু আল্লাহ यদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাকে হিদায়াত দান করিতেন এবং ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন । তাই তিনি বলিয়াছেন : সঠিক পথ।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :
 কেছ ওুরাহ করিতে পারে না।

তিনি আরো বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'তুমি যদি ঢাহাদের হিদায়াতের জন্য লালায়িত হও, তবে নিশ্যই আল্নাহ বিভ্রান্তকারীকে পথ দেখান না; আর তাহাদের জন্য কোন মদদগার নাই।’
 প্রতিপালকের নিকট আய্মসসমর্পণ করিতে আর্দিষ হইয়াছ্ছি’' অর্থাৎ আমরা ইখলাসের সহিত তাঁহার ইবাদত করা এবং আল্মাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করার জন্য আদিষ্ঠ হইয়াছি।

কাছীর—৩/১০১

 করিয়াহুন।
 সমবেত করা হইবে!

 তিনিই পৃথিবী ও আকাশসমূহের পরিচানক।
 কিয়ামতের দিন তিনি বে ব্থুকে বনিবেন 'হও' তৎক্কণাৎ তাহ পূব্ব্বৎ হইয়া যাইবে।

উল্নেখ্য বে,


তाश ছाफ़ यবরযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ তোমরা লেই দিনকে ভয় কর বেদিন তিনি বলিবেন 'ইও' তथনই इইয়া যাইবে। এই অর্থणিই অধিক প্রযোজ্য। কেননা এই অর্থে সৃষ্টি খ্রু এবং শেব সবকিছু অঅত্ত্ডুক্ত রহিয়াছে।

 বলা হইবে 'ইও' এবং সেই দিনকেও শ্ম্ণণ ক়় ব্যই দিন 'হও' বলিয়া পৃথিবী ও আকাশসসমূহ সৃষ্টি করা হইয়াছিল।
 তাঁারই।

এই বাক্য দুইটি ব্রেযুু্ত বাক্লের স্থলাডিষিক্ত হইয়াছে। ব্রেওয়ানা হওয়ার কারণ ইইল, এই বাক্যদ্য উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তার বিশশষণস্বক্রপ।

全 बে, স্ষ্বত এই বাক্যt '




অনা্র আরো বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘লেইদিন রহমানের বাদশাহীই কাত্যেম থাকিবে এবং সেই দিনটি কাফি্রদের জন্য ভীষণ কঠিন হইয়া দাড়াইবে। এই ধরননর জার্রে বহ ঊদাহ্রণ রহিয়াহে।

উল্লেখ্য बে,

কেহ বলেন : صور হইল ة صو -এর বহুবচন। তখন অর্থ দাঁড়ায় : ‘বেদিন শিঙ্গার ফুৎকারে মৃতসমূকে জীবন দেওয়া হইবে।'

সঠিক কথা এই শে, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই নির্দিষ্ট সময়, যখন ইসরাফীল (আ) শিকায় ফুৎকার দিবেন।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ মূলত সেই বাক্যকে সঠিক বাক্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে, যেইটির সহিত হাদীসের সাযূজ্য প্রমাণিত হইবে।

রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ইসরাফীল (আ) শিঙায় মুখ দিয়া রহিয়াছেন এবং মাথা גুঁকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন যে, কখন ফুৎকারের নির্দেশ হয়। মুসলিম স্বীয় সহীহ্ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্নাহ ইব্ন आমর (রা) বলেন : একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন মে, হে আল্নাহ রাসৃল! صصر कि জবাবে রাসৃলুল্নাহ (সা) বলেন : একটি শিঙ্গা যাহা ফুঁ দেওয়া इয়।

আবুল কাসিম তiবারানী (র)......আাবূ হুরায়রা (রা) হইতে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্নাহ (সা) সাহাবীদের সহিত বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন : "আল্লাহ ত'আলা পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া একটি সূর তৈরি করেন এবং সূরটি ইসরাফীল (আ)-কে সমর্পণ করেন। তিনি সূরে মুখ দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া অধীরভাবে অপেক্ষায় আছেন যে, কখন উহাতে ফুৎকারের নির্দেশ হয়।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূন! ‘সূর’ কি? তিনি বলেন ঃ শিপা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কেমন ? তিনি বলেন ঃ উহা আকাশের মত বিশাল। যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ! উহার ব্যাস পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান। উহা তিনবার ফুঁকানো হইবে। প্রথম ফুৎকার হইবে ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টিকারী। দ্বিতীয় ফুৎকার হইবে সকলকে ধ্পংসকারী এবং তৃতীয় ফুৎকার হইবে স়কলকে আল্লাহর সন্মুখে উপস্থিতকারী। আল্লাহ তাআলা প্রথম ফুৎকারের নির্দেশ দিবেন। প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সকল লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে স্থির রাখিবেন, একমাত্র সেই স্থির থাকিবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ফুৎকার দিবার নির্দেশ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ফুৎকার চলিতে থাকিবে। আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :
 চীৎকাঁর এবং দ́রাজ একটি ‘আওয়ায।' এই 'ভীষণ আওয়াযের কারণে পাহাড়সমূহ খঙ-বিখঙ্ড হইয়া বরফের মত উড়িতে থাক্বে। অতঃপর পৃথিবী ও ইহার বস্তুসমূহ হেলিতে থাকিবে, যেমন তুফানের কবলে পড়িয়া নৌকা দুলিতে থাকে। অथবা ঝুলাইয়া রাখা বাতি যেমন ঝড়ের সময় দুলিতে থাকে। এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘সেই দিন দোল দেওয়ার শিঙ্গা ফুঁকানো হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। সেই দিন সকলে ভীষণভাবে ভয় পাইবে।' মানুষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া মাটিতে লুট্যিা পড়িবে। মা দুধপানকারী বাচ্চার কথা ভুলিয়া যাইবে। গর্ভবতী মহিলার গর্ভ খালাস হইয়া যাইবে। বাচ্চারা অধিক ভয় পাইবে। শয়তান জান বাঁচানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পলাইতে থাকিবে। কিন্তু ফেরেশতারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিয়া আসিবে। সেই দিंন একে অপরকে ডাকিবে। কিন্তু কেহ কাহারও এতটুকু সহযোগিতা করিবে না, একমাত্র আল্লাহ ত'আলা ব্যতীত।

এই কঠिনতম দিনকেই আল্লাহ তাআলা يُوْم التُّنَاد বলিয়া অভিহিত कরিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, যমীন ফাঁটিয়া খান খান হইয়া যাইবে। অভূতপূর্ব এক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে যাহার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই দিতে পারেন। তখন সকল লোক আকাশের দিকে তাকাইবে এবং দেখিবে যে, আকাশ ఫুকরা টুকরা হইয়া উড়িতেছে, তারকারাজী কண্ষচ্যূত হইযা যাইতেছে এবং চাঁদ ও সূর্বের আলো উধাও ইইয়া যাইবে। রাসূলুল্बাহ (সা) বলেন ঃ মৃত্দের এই ব্যাপারে কোন খবর থাকিবে না।

আবূ হরায়রা (রা) তখন জিজ্ঞাসা করেনে, হে আল্মাহৃর রাসূল!

- এই আয়াতে কাহাদিগকে ভিন্ন অবস্থায় রাখার কথা বলা হইয়াছে ? জবাবে রাসূলूল্নাহ (সা) বলেন ঃ তাহারা হইল শহীদগণ।

এই ধরনের অবস্থা সৃট্টি হইবে জীবসমূহের। শহীদরা যদিও জীবিত বটে, কিন্ুू তাহারা আল্নাহ্র নিকট সর্পিত। তাহাiিগকে খাদ্য দেওয়া হয়। আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কেননা ইহাও এক প্রকারের শাস্তি। শাস্তি তো পাপীকেই দেওয়া হয়।

এই কথাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ



অর্থাৎ ‘হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যেক্ষ করিবে, সেদিন দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিম্মৃত হইৰবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিঙ্ডকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে, মানুষকে দেখিবে মাতালসদৃশ, यদিও উহারা নেশাগ্থস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।’

আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার ইচ্ছামত এই অবস্থা দীর্ঘায়িত করিবেন $i$ অতঃপর ইসরাফীলকে সকল মানুযকে মৃর্ছিত করার ফুeকারটি দিতে বলিবেন। ফলে পৃথিবী ও আকাশ্শের সকল জীব বেহֵঁশ ইইয়া পড়িবে। কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে বেছৃঁশ করিবেন না।

এইভবে সকলে মর্য়া যাইবে এবং আয়াপল (অা) আসিয়া আল্লাহকে বলিবেন, হে মহান প্রতিপানক! পৃথিবী ও আকাশসমূহ্রে সকনে মরিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র আপনি যাহাকে यাহাকে জীবিত রাখার ইচ্ছ করিয়াছছন, তাহারা ব্যতীত। কে জীবিত আছে তাহ আল্gाহ্র জনা থাকা সভ্ধেও তিনি জিজ্gাসা করিবেন, কে জীবিত আছ్ ?

जতঃপর তিনি বলিবেন; হে পতিপালক! ব্ স সত্া চিরজীব, যাঁহার মৃছ্যু নাই সেই, আপনি এবং অারশ বহনকারী ইসরাফীল, জিবরাঋন, মিকাপ্ণ ও আমি জীবিত আছি।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'জালা বলিবেন, জিবরাঈল ও মিকাঋনকেও মৃত্যুবণ করিতে হইবে। তথन আরশ বহনকারী ফেরেশত বনিবে, হে প্রতিপানক! জিবরাঋন ও মিকাউনও মরিবে?
 মৃহ্যু অবধারিত করিয়া রাথ্যিয়ি। অতঃপর জিবরাঈল এবং মিকাদন মৃত্যুবরণ করিবেন। অবশেশে আয়াঋন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র নিকট আসিয়া বলিবেন, হে প্রতিপালক! জিবরাभন ও মিকাঈল মানা গিয়াছু।

তখন আল্লাহ ত'অানা জিজ্ঞাসা করিবেন, কে কে জীবিত আছে ? আয়াঋন বনিবে, চিন্জীব সత্তা আপনি, आরশ বহনকারী কেরেশতা এবং আমি জীবিত আছি। তিনি বলিবেন, আরশ বহনকারীকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। অতঃপর তিনিও মর্যিয়া যাইবেন এবং আল্মাহ্ ত'जালা আরশকে ইসরাফীল হইতে শি戶া ঢুলিয়া নিবার জন্য আদেশ করিবেন। অতঃপর আयরাঋন জাসিয়া বনিবেন, হে প্রতিপালক! আরাশ বহনকারী ফেরেশততও মারা গিয়াছছ। জাল্মাহ ত'অালা অবগত থাকা সজ্জ্রেও জিঞ্ঞাসা করিবেন, এখন কে কে জীবিত আছে ? জयরাঋল বলিবেন, হে প্রডু! চিরজীব সত্তা জপনি এবং आমি জীবিত आছি। আন্নাহ তখন তাহাকে বলিবেন, पूমি আমার সৃষ্ঠिসমৃহের একটি সৃষ্টি মাত্ত। তুমি মরিয়া যাও। তখন আযরাদ্ল মর্যিয়া যাইবেন। অতঃপর মহাপরা|্রমশানী, বেনিয়ায আল্লাহ ত'অানা অবশিষ্ট
 কর্য়া ফেলিবেন। অতঃপর আবার গড়িবেন, আবার ভাংপিয়া ক্লনিবেন। এইভবে তিনবার जাংগিয়া গড়িয়া স্বয়ং তিনবার বनিবেন, আমি পরাক্রমশালী, আমি পরাক্রমশালী, आমি পরাऊ্রমশাनी। অতঃপর তিনবার বলিবেন, আজ রাজত্ কাহার? কেছ উত্তু না দেওয়ায় স্বয়ং তিনি বলিবেন, মহা প্রতাপাबिত আল্gাহর।

আब्बाइ বनिয়াহেন
অর্থাৎ ‘সেই দিন পৃথিবী ও जাকাশকে নতুনভাবে সৃह্টি করিয়া বিক্তৃত ও সমান করিয়া দিবেন।’ উशাতে বিন্দूমাত্র অসমান ও বাঁাপনা থাকিবে না।

অতঃপর ভীষণ এক আওয়ায হইবে। ফলে যাহরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ছিল, তাহারা অত্তর্রে এবং যাহারা উপরে ছিল, তাহারা উপরিजাগ যথাস্ছানে সংস্পাপিত হইবে। অতঃপার আল্লাহ ত'আানা आারশের নীচ হইতে পানি বর্ষণ করিবেন। ইহার পর আকাশকে বৃষ্টি বর্বণ ক্রার নির্দ্রেশ কর্রিব্বে। পর্যায়ক্রন্ম চল্লিশ দিন পর্ম্ভ বৃষ্ঠि হইবে। ফলে বার গজ পরিমাণ পানি
 অ•কুরিত হইবে। ঢাহাদের সর্বাभ শরীর বাহির হইয়া আসিলেে আল্नাহ অ'আনা আরশ

বহনকারী ঝের্রেশতা ইসরাফীলকে জীবিত করিবেন এবং ইসরাফীলকে শিজা ধারণ করার আদেশ করিলে তিনি উशা মুখের নিকট সং্যত কর্রিয়া রাগিবেন। অতঃপর জিবরাদ্লন ও মিকাঈনকে জীবিত করা হইবে। অতঃপর আাল্লাহ ত＇আালা আা্মাসমৃহকে ডাকিবেন। মুসনমানদের আষ্মাসমূহ থাকিবে আলোকময় ও কাফির্রদের আ丬্মাসমূহ থাকিবে অক্ষকার। অতঃপর সকন आয্মা একত্রিত করিয়া শিপায় রাগিবেন এবং ইসরাফীনকে আা্মা স্ব স্ব শরীীরে সংছ্হাপনের ফুৎক্কার দিতে বলিবেন। তিনি তাহ করিবেন। ফলে আখ্যাসমূহ মদু মক্ষিকার মত পৃথ্থিবী ও আকাশসমৃম্রে অভ্তন্তরে উড়িতে থাকিবে।

অতঃপর जাল্মাহ ত＇অালা সীয় ইযयত ও শক্রির কসম দিয়া বলিবেন，সকল আাত্মা স্ব স্ব
 শরীররসমৃহের নাকের ছ্দিদ দিয়া প্রবেশ করিবে এবং উश্ শরীর্রের রকক্ধে রক্ধ্র বিব্বের মত ছড়াইয়া পড়িরে।

অতংপ্র যমীন্ ফাটিতে থাকিবে এবং আমার যমীন（কব্র）সব্বপ্রথম ফাঢ্টে। তথন লোক সকন দৌড়াইয়া जাহাদের প্রভুর দিকে তুট্টিতে থাকিবে।

जर्थाৎ ‘তহারা आহানকারীর দিকে জুট্যিা আসিবে উীত－বিষ্মল হইয়া। সত্য প্রত্যা丬্যানক小রীরা বলিবে，ভয়াবহ এই দিন।’

সকন মানুষ উনগ এবং খতনাহীন হইবে। তাহারা একখান্র দাঁড়াইয়া থাকিবে। এইजাবে দীর্ঘ সত্তর বছর কাটিয়া যাইবে। তাহারা কোন বিচারকর্য সম্পাদন হইতে না দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে ও কাদিিতে थাকিবে। এক পর্যায়ে সকলের অশ্রু লেষ হইয়া যাইবে। ফলে চক্কু হইতে রক্ত «রিতে থাকিবে। মানুষ घামের মধ্য হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। घাম জমিয়া থুতনি পর্যন উঠিবে। সকলে বলিতে থাকিবে ভে，পতুর নিকট আমাদের জন্য কাহার্রো সুপারিশ করা উচিত যাহাতে আর বিলপ্ধিত না হইয়া আমাদরর বিচারকার্य সত্র্র শেষ হইয়া যায়।

এই প্রসল্গে সকলে বনিঢে থাকিবে，এই জন্য অমাদের জাদি পিতা আদম（অা）ব্যতীত
 আশ্মা াুঁকিয়া দিয়াছেন। সকলে জাजিয়া जাদম（অ）－এর নিকট তাহাদর আরযী পেশ করিলে তিনি সুপার্রিশ করিতে অস্বীতৃত জানাইবেন।

তিনি বলিবেন，ইহার সাহস জামি রাখি না। ইহার পর সকনে দিশাহারা হইয়া নবীগণের নিকট যাইয়া आারयী পপশ করিতে থাকিবে। কিতু সুপারিশ কর্যার ব্যাপার্র সকনে जপারগতত জানাইবেন।

রাসূনুল্নাহ（সা）বনেন ঃ অতঃপর সকলে আমার নিকট আসিবে। জামি তাহাদের जারयীর প্রেক্ষিতে ফাহস’－এর সামনে গিয়া সিজদায় নুট্রিয়া পড়িব।

আবূ হরায়রা（রা）জিজ্gাসা ক＜েন，হে আল্ধাহ্র রাসূল！‘ফাহস’ कি ？রামূনूল্লাহ্（সা） বলেনঃ ‘ফাহস’ হইল অারশ্রে স সমাথের অংশ।

এই অবস্शায় আল্লাহ্র ধ্রেরিত একজন কেরেশ্র্ত আাসিয়া আমার বাহ্ ধরিয়া আমাকে সিজদা হইতে টানিয়া তুলিবেন। আল্নাহ্ আমাকে বলিবেন，হে মুহাম্মদ！জামি বলিব，বলুন হে

প্রহু! আল্লাহ্র জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার বক্তব্য কি ? আমি বলিব : হে প্রহু! আপনি আমাকে সুপার্রিশ করার অধিকার প্রদান করার অঙীকার.করিয়াছিলেন। অতএব আজ সেই অধিকার আমাকে দিন এবং লোকদের বিচার খুু করুন। আল্মাহ বলিবেন, আচ্ছা, তুমি সুপারিশ করিতে পারিবে। এখনই আমি বিচার ুরু করিতেছি।

রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি আসিয়া লোকদের মধ্যে দাঁড়াইব। এমন সময় আমরা আকাশ হইতে ভীষণ এক ধরনের আওয়ায ঙুনিতে পাইয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিব। পৃথিবীর সকল জিন্ন ও ইনসানের দ্বিஞুণ ফেরেশ্তা আসিয়া নাযিল হইবেন। তাহারা যমীনের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবেন। তাহাদের নূরের ঝলকে যমীন আলোকিত হইয়া যাইবে। তাহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, আল্লাহ তোমদের মধ্যে আছেন কি? তাহারা বলিবেন, না, তিনি আসিতেছেন। দ্বিতীয়বার প্রথমবারের দ্বিগুণ ফেরেশতা অবতীর ইইবেন এবং তাহাদের নূরে মানুষ ও জিন্ন সকলেই আলোকিত ইইয়া উছিবে। তাহারাও আসিয়া প্রথমোক্ত দলের মত সারিবদ্ধ ইইয়া দাড়াইয়া যাইবেন। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, আল্মাহ তোমাদের মধ্যে আছেন কি? তাহারা বলিবেন না, তিনি আসিতেছেন। তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের দ্বিতুণ ফেরেশতা নাযিল হইবেন। তাহাদের সহিত আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা সহ তিনি আগমন করিবেন। অথচ এখন মাত্র চারজন ফেরেশতা আরশ বহন করিত্ছেন। তাহাদের শেষ কদম থাকিবে পৃথিবীর শেষ স্তর পর্যন্ত। তাহাদের একজনের অর্ধ্রে সম্ণ পৃথিবীর সমান। তাহাদের কাঁধের উপর আরশ। তাহারা মুখে তাসবীহ ও তাহমীদ জপিতে থাকিবেন :
سـبحـان ذى العزش والجبـروت سبـــان ذى الـــلك والـــلكوت سبـحـان الحى

 الحلائق ولاـــــوت
অতঃপর কোন একস্থানে আল্মাহর আসন সংস্থাপিত হইবে। ইহার পর ইথার হইতে একটি গब্টীর আওয়ায ভাসিয়া আসিবে। আল্নাহ বলিবেন, হে জিন্ন ও ইনসান জাতি! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করার পর হইতে আজ পর্যন্ত নীরব ছিলাম। এতদিন পর্যন্ত তোমরা কি বল তাহা খুনিয়াছি এবং তোমরা কি কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ তোমরা নীরব থাক। কেননা এই হইল তোমাদের আমল ও দপ্তরসমূহ, উহা তোমাদিগকে পড়িয়া ওনান হইবে। যাহার আমল ভাল প্রকাশিত হইবে, সে আল্লাহ্র শোকর কর। আর যাহার আমল খারাপ প্রকাশিত হইবে, সে নিজেকে ধিকার দাও। অতঃপর জাহান্নামকে আদেশ করা হইলে উহা হইতে ঘূটঘুটে কালো একটি অবয়ব প্রকাশিত হইবে। অতঃপর তিনি বলিবেন ঃ

[^11]‘হে বনী আদম! আমি তোমাদিগকে কি আদেশ করি নাই বে, শয়তনের উপাসনা করিও ना, কেননা সে তোমাদ্রর স্পষ্ট শত্রু ? তোমরা আমারই ইবাদত কর, কেননা ইহাই সঠিক পথ।
 জাহন্নাম. বে জাহন্নাম্রে অংগীীকার তোমাদের নিকট ব্যক করিয়াছিলাম।

অথবা তিনি বनিবেন, শে জাহান্নাম্মে সত্যত তোমরা অস্বীকার করিয়াছিহে (এই স্থানে বর্ণনাকারী জাবূ जাসিম সংশয়শ্ণস্ত ইইয়াছেন)। তাই হে অত্যাচারীর দন! আজ তোমরা পৃথক इইয়া যাও।

जতঃপর আাল্লাহ ত'অালা নেককার ও বদকারদিগকে পৃথক করিয়া দিবেন এবং বলিবেন :

‘প্রত্তেক সম্প্রাদায়কে দেথিবে ভয়ে নতজানু হইতে; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামা দেথিতে আহানান করা হইবে এবং বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে, অজ তোমাদিগকক তাহারই প্রিষ্ন দেওয়া হইবে।

ইशার পর আল্লাহ পাক জিন্ন ও ইনসান ব্যতীত সকল জীবের বিচারকার্य আরুম করিবেন। প্রত্যেক হিং্র্র জানোয়ার ও জন্হুর বিচার করা ইইবে। এমনকি শিংওয়ানা অত্যাচারী বকর্রীর বদলা অত্যাচারিত বকরীী দ্রা গ্রহণ কর্গা হইবে। এইভাবে যখন সকল জীব-জানোয়ার্রে বিচার সমাণ্ত ইইে,একটি বিচারও যখন নিম্পত্তির অপেক্ষায় থাকিবে না, তখন আল্মাহ তাহাদিগকে মাটি হইয়া যাইতে বলিবেন।
 ইইয়া যাইতাম!'

অতঃপর মানবজাতির বিচার ত্তু হইবে। সর্বপ্রথম রক্তপাত ও হত্তার বিচার করা হইবে। আল্লাহ্র রাষ্তায় নিহত ব্যক্তিরা আসিয়া আল্নাহ্র নিকট তাহাদের হত্যার বিচার দাবি করিলে আল্লাহ ত'অানা অহাদের হত্যাকারীদিগকে নিহত্দের মুও বহিয়া নিয়া আসিতে আদেশ করিবেন এবং ঢাহারা মুఆ নিয়া আাল্লাহ্র নিকট ঊপস্থিত হইলে সেই মুও আল্লাহ্র নিকট आবেদন করিবে, হে আল্মাহ! আাপনি ইহাকে জিख্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করিয়াছ্ ?

जান্ধাহ ত'অানার জানা থাকা সত্ব্বেও তিনি হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন বে, पूমি তাহাকে কেন হত্যা করিয়াছ? সে জবাবে বলিবে, ঢোমার ইযयত বুন্দি্দির জন্য। আল্মাহ ত'অানা বলিবেন হাঁ, पूমি সত্য বলিয়াছ। ফলে তাহার অবয়ব সূর্यবৎ আলোক্য় হইয়া यলমন করিতে থাকিবে এবং ঝেরেশতারা তাহাকে বেহেশাতর দিকে নিয়া যাইবেন।

এইভাবে জার্রেক নিহত ব্যক্তি তাহার মু ও ভূড়িসহ আসিয়া জাল্ধাহ্র নিকট তাহার হত্যার বিচার দাবি করিয়া বলিবে, হে প্রভূ! আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা ক়্ুন্ন বে, সে আমাকে কেন হত্যা করিয়াছে ? আান্নাহ্ ত'আলার জানা থাকা সজ্তেও তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন বে, पूমি তাহাকে কেন হতা কর্রিয়াছ ? সে বनিবে, ৰে প্রভৃ! আíি তাহাকে আমার ইयযত বাড়াইবার জন্য হত্যা কর্রিয়াছি। আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, ঢুমি ধ্কংস হইয়া যাও।

এইजাে প্রত্যেকটি হতা ও যুনচ্মে বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ বে यালিমকে শাষ্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে শাশ্তি দিবেন। তেমনি যাহাকে যুক্তি দেওয়ার ইচ্ঘ করিরেন, তাহাকে কর্তুা করিবেন।

প্রত্যেক যানিমের বিচার এইভবে ইইবে ভে, কাহারো বিচার নিষ্পত্তির অপেদ্木ায় থাক্কেবে না। এমনকি বে দুধ পানি মিথ্রিত করিয়া বিক্রি করিত, ঢাহারও বিচার হইবে।

বিচারপর্ব সমাষ্ঠ হఆয়ার পর একজন আহ্মানকারী আহান কর্রিবে, যাহা সকন সৃষটীী শ্তিতে পাইবে। সে বলিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব খোদার নিকট চলিয়া যাও এবং নিজেরের মাবূদের আঁচল ধারণ কর। তখন প্রতিমা ও ভূত পৃজারীদের পৃজ্য দেবতাগণ পূজারীদ্দর সামনে অপদস্থ হইতে থাকিবে।

একজন ঝেরেশতাকে উयায়ের (অা)-এর অবয়ী এবং অপর একজন কের্রেশতাকে ঈসা (অ)-এর অবয়ী দেওয়া হইবে। ফলে ইয়াহ্̨দীরা উयाায়র (অা)-এর পিছনে এবং ঝ্রিন্টানরা ঋসা (অা)-এর পিছন্নে চলিতে থাকিবে। ফের্রেশতাদ্ব্য তাহাদিগকে দোযধের দিকে নিয়া যাইতে থাকিন্নে তাহারা বলিবে, ইনি যদি আমাদের সত্যিকারের খোদা হইতেন जাহ হইলে ঢো आমাদিগকে দোयথখর দিকে নিয়া যাইতেন না। ফ ফলে তাহারা অনত্তকালের জন্য দোयখবাসী হহয়া थাকিবে।

এক পর্যাহ়ে মুনাফিকসহ কেবল মুসনমানরা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। তাহাদের সামনে
 নিকট চनिয়া গিয়াছে, তোমরাও তোমাদ্রে প্রভুর নিকট চলিয়া যাও। তখন মুনাফিকসহ সকলে বলিবে, আল্লাহর কসম! আমাদের প্রভু তে আপনিই ছিলেন। আপনাকে ব্যতীত অন্যকে তো आমরা মাनिणाম ना।

অতঃপর আাল্মাহ ঢ'অালা তাহাদ্র নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া পুনর্বার স্বমূর্ত্তিত আসিয়া आবির্ভূত হইবেন এবং जদৃশ্য ইংগিতে সকলে বৃকিতে পারিবে বে, এই তাহদদের আল্নাহ এবং তাহার আসন র্পপ। তখन সকলে সিজ্দায় নুচিয়া পড়িবে। কিষ্ম যাহারা মুনাফিক, তাহাদের মেরুদণ শক্ত হইয়া যাইবে। ফলে তাহার সিজদায় যাইতে পারিটে না। গর্তুর পিটের মত जাহাদ্র মের্র্দఆ সোজ হইয়া থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ ঢ'অালা বলিবেন, ইহাদিগকে তুলিয়া নিয়া যাও। এক পর্যায়ে ঢাহারা भুলসিরাতের মুখামুখি হইবে যাহা হইবে তরবারি হইঢে ধারানো এবং উহার কোথাও কাঁট বা কোথাও পিচ্মিন থাকিবে। মোট কথা পুলসিরাত ঢহাদের জন্য হইবে একটি ভয়াবহ দৃশ্য। भুनসিরাতের নীচে ও উপরে এই ধরনেন जারও পুন রহহিয়াছে। নেককার লোক এই ভয়াবহ भুनটি নিম্মেেে পার হইয়া যাইবেন। কেহ এক পলকে, কেহ বিজ্জলির গতিতে, কেহ তীব্র शাওয়ার গতিতে, কেহ তেজ্যিান ঘোড়ার গতিতে অথবা কেহ দৌড়াইয়া চলা সওয়ারীরগতিতে অথবা কেহ মানুষের লৌড়ানাের গতিতে এই পুনটি পার হইয়া যাইবে। আবার কেহবা আহত


কাছীর—৩/১০২

জান্নাতীরা জান্নাতে পৌছিয়া পেলে অন্য সকন লোক বলিবে，আমাদিগকে জান্নাতে প্ৗोছাইবার জন্য কি কোন সুপারিশকারী আমাদের নাই ？অতঃপর তহারা হयরত আদম （অা）－এর নিকট आসিয়া তাহাদর জন্য সুপার্রিশর অনুরোধ জানাইলে তিনি আপন পাপের কথা উল্নেখ কর্রিয়া বলিতেন，আমি তোমাদের জন্য সুপার্রিশ করার বোগ্য নহি। তোমরা নৃহের निকট যাও। কেননা সে অাল্লাহর প্রথথম রাসান।

অতঃপর जাহারা নৃহ（অা）－এর নিকট গিয়া সুপারিশের জনা অনুরোধ কর্রিলে তিনি অাপন পাপপর কथা উল্লেখ কর্য়া বনিবেন，আমি ইহার য্যেগ্য নহি। তোমরা ইবরাহীম্মর নিকট যাও। কেন্না আাল্ধাহ তাহাকে স্বীয় খনীन বলিয়া ন্বীকৃতি দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা ইবরাহীী （অা）－এর নিকট গিয়া তাহাদর জন্য সুभারিশের जনুরোধ করিলে তিনি তাহাদিগকে স্ধীয় পাপ্র কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন，আমি ইহার ভোগ্য নহি। তোমরা মূসার নিকট যাও। কেননা তাহর প্রতি তাওরাত নাযিল করা হইয়াছू এবং তাহার সজ্ে জাল্লাহ কথা বনিয়াছ্থন।

তাহারা সকলে মূসা（আ）－এর নিকট আসিয়া তাহদের জন্য সুপারিশের অনুর্রোধ জানাইলে তিনি স্টীয় পাপ্র কথ্থা উল্লেখ করিয়া বলিবেন，আমি ইহার ব্যো্য নহি।．তবে তোমরা ঈসার নিকট যাও। কেননা তিনি জা্gাহ একটি নিদর্শন এবং তিনি ল্রহল্gাহ উপাধিতে ভূষিত।

ঢाহারা সকলে ঈসা ইব্ন মরিয়ম（অ）－এর নিকট আসিয়া অনুরোধ জানাইলে তিনি বनিবেন，आমি সুপার্রিশ কর্নার ক্ষমতার অধিকারী নহি। তোমরা মুহাশ্মদ্রে নিকট যাও।

রাসানূন্木াহ（সা）বলেন ঃ অবশেশে তাহারা আমার নিকট আসিবে। আল্লাহ আমাকে তিনটি ．সুপারিশের অধিকার দিয়াছ্ন এবং উহহার অসীকার করিয়াছেন। আমি জন্নাতের দিকে আসিব এবং জান্নাতের বন্ধ দরজাতলি নাড়া দিব। অতঃপর জান্নাতের দরজা 乡ুলিয়া দেওয়া হইবে এবং আমাকে ধ্যাশ－আমদ্দে জ্ঞাপন করা হইবে।

আমি জান্নারু প্রবেশ কর্রিয়া জাল্লাহকে দেখিব এবং সিজদায় নুচ্য়য়া পড়িব। আল্gাহ তখন आমাকে এমন একটি তাহীীদ ও তামজীদ পাঠ কর্যার অনুমতি দিবেন যাহা আাি ব্যতীত অन্য কাহাকেও তিনি শিখান নাই।

অতঃপর তিনি বলিবেন，হে মুহাম্দদ！মাथা তোন। ঢুমি কি সুপার্রিশ করিতে চঞ，কর। তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে এবং তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে। আমি মাথা তুনিলে আল্মাহ ত＇অালা জিজ্gাসা করিবেন，তুমি কি বলিতে চাও？আমি বলিব，হে প্রু！আপনি আমাকে সুপারিশি কর্যার অধিকার প্রদান করিয়াছছন। অতএব জান্নাত্বাসীদের ব্যাभার্র আমার সুপারিশ কবূন কর্রুন，তাহাদিগকে জন্নাত্ প্রবেশের অনুমতি দিন। তিনি বলিবেন，আচ্ঘ， आমি অনুমতি দিলাম，এই সকন লোক জান্নাত্ত প্রশ্ করিতে পার্র।
 লোক এবং ন্তীদদিগকে পৃথিবীর চাইতে বেশি তাড়াতাড়ি চিনিতে পারিবে। প্রত্যেক পুরুষ্য বাহাত্তরজন কর্রিয়া ত্রী ঈাধ্ণ হইবে। ইহাদের দুইজন হইবে মানবজাতির মধ্য হইতে। এই দুইজনের অন্যান্যদদর উপর প্রাধান্য খাকিবে। কেননা পৃথিবীতে বসিয়া ইহারা অনেক নেককাজ कর্রিয়াছে।

তাহারা ইয়াকূত নির্মিত ও মুক্তা সজ্জিত এক-একটি ঘরের মধ্যে স্বর্ণের তখতের উপর বসিয়া थাকিবে। যাহারা সুন্দুস ও ইস্তিবরাকের তৈরি সত্তরটি ঝালর পরিধান করিয়া থাকিবে। তাহাদের কাঁধের উপর হাত রাখিলে হাতের প্রতিবিষ্ব তাহাদের সীনার উপরের কাপড় ও শরীর ভেদ করিয়া অন্যদিক হইতে পরিলক্ষিত হইবে। তাহাদের শরীর এতটা স্বচ্ছ হইবে যে, তাহাদের পায়ের গোছার তন্রিসমূহ দেখা যাইবে। উহা ইয়াকূত নির্মিত পায়ার মত মনে হইবে। একের অন্তর অপরের জন্য আয়না স্বর্পপ হইবে। ইহাদের ভালবাসার মধ্যে কখনো ভাটা আসিবে না। একে অপরের উপর কখনো বির্রপ মনোভাবাপন্ন হইবে না।

এমন সময় একটি আওয়াজ হইবে বে, আমি জানি, ইহাতে তোমাদের মন তৃণ্ত হইবে না। তাই তোমরা অন্যান্য স্ত্রী যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট যাও। ফলেে সে একজনের পর আরেকজনের নিকট যাইতে থাকিবে। তাহাদের সৌন্দ্য দেখিয়া সে বলিবে, আল্লাহর কসম! তোমার মত সুন্দরী বেহেশতে দ্বিতীয় কেহ নাই। তাই তোমার মত প্রিয় আমার কেহ নয়।

পক্ষান্তরে দোযখবাসীদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করার পর তাহাদের কাহারো পা পর্যন্ত, কাহারো নলার মধ্য পর্যন্ত, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত, কাহারো কোমর পর্যন্ত আর কাহারো কাহারো চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর আগুনে দগ্ধ হইবে। কেননা চেহারার উপর আগুনের জ্বলন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি বলিব, হে প্রভু! আমার দোযখবাসী উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ কবৃল করুন। আল্লাহ তা‘আলা বলিবেন, তোমার জানামতে তোমার উম্মতদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। ফলে আমার কোন উম্মত আর দোযথে থাকিবে ना।

অতঃপর সাধারণ সুপারিশের অনুমতি হইলে প্রত্যেক নবী ও শহীদগণ নিজ নিজ লোকের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন।

আল্লাহ ত'আলা বলিবেন, যাহার অন্তরে দীনার পরিমাণ ওজনের ঈমান রহিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিতে পার।

অতঃপর বলিবেন, যাহার অন্তরে এক দীনারের দুই-তৃতীয়াংশ, এক. দীনারের এক-তৃতীয়াংশ, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ, অবশেষে যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। সবশেষে যে জীবনে কোন ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে। এইভাবে সুপারিশের উপযুক্ত কোন লোক জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্মাহ তাআলা তখন মনে মনে বলিবেন, কেহ যদি আমার কাছে আরও সুপারিশ করিত!

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এখনো অনেক লোক দোযখে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহারা জ্বলিতেছে, অথচ আমি আরহামুর-রাহিমীন। ফলে তিনি স্বীয় হৃ্ত দোयখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অসংখ্য দোযখবাসীকে বাহির করিয়া আনিবেন। যাহারা পুড়িয়া পুড়িয়া কয়লার মত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তুলিয়া আনিয়া বেহেশতের ‘আল-হায়ওয়ান’ নামক নহরে রাখা হইবে। তাহারা ঝিলের পাড়ের শাক-সবজির মত পুনরায় তরতাজা হইয়া উঠিবে। তাহাদের কপালের উপর লিখা থাকিবে 'আল্লাহর আযাদকৃত জাহান্নামী।’ ইহা দ্বারা জান্নাতবাসীরা বুঝিবে যে, এই লোকেরা কিছু ভাল কাজ করিয়াছিন।

এইভাবে দীর্ঘদিন থাকার পর जাহারা আা্ধাহর নিকট দরখাস্ত করিবে বে, হে প্রভূ! আমাদের কপালের এই লেখা নিচ্চিহ্ করিয়া দাও। एলে উহ নিচ্চিছ করিয়া দেওয়া হইবে।

এই দীর্ষত্ম হাদীসটি পুবই প্রসিদ্ধ বটে কিন্ু গরীব। বিতিন্ন হাদীস হইতে সপ্থহ কর্য়য়া এইভরে দীর্घাকারে উপস্থাপন করা হইয়াছ্।। অবশ্য ইহার কিছू কিছू অংশ্য বা বাক্য অগহণ্যোগ।

একমাত্র মদীনার বিচারপতি ইসমাঈন ইবন রাফ্ফ এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অবশ্য এই ব্যক্তিন ব্যাপার্র ইখতিলাফ রহিয়াছ। কেছ বলেন বে, তিনি সিকাহ রাবী জার কেহ বढেন, তিনি দুর্বল রাবী। কেহ কেহ তাহার নিকট হইতে হাদীস গহণই করেন নাই। বেমন आহমদ ইবন্ হান্বল, आবূ হাতিম রাयী ও আমন ইবন আनী আন-ফল্ধাস। आবার কেহ বनिয়াছেন, ঢাঁহার হাদীস প্রত্যাখাত। ইবনে আদী বলেন, এই হাদীসট্তিত প্রশ্ন রহিয়াহে। কেননা হাদীসणिর সকল রাবীई অত্ত্ত দूर्বল।

আমার কথ্া হইন, এই হাদীসটির সনদের ব্যাপার্ ইখতিলাফ রহহ্যাছে এবং তাহা আামি উপরে বর্ণনা করিয়াছি। তবে এই হাদীসটির বক্তব্য বেশ আপ্র্যজনক এবং জ্ঞানের খোরাক। দ্বিতীয়ত, এই দীর্ঘ বর্ণনাঢি একটি হাদীস নয়, বরং একাধিক হাদীস इইতে সংকলন কর্রা इইয়াছে। হয়ত এই জনাই হাদীসটি অ্যহণ্রোগ্য বनিয়া বিবেচিত।
 ইবনে মুসলিম্মের একটি সংকনनে তিনি ইহা সश্থহ কর্রিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় বে, ইহ অকটিমাত্র হদীস নয়, বাং একাধিক হাদীলের সংকলন মাত্র। जাল্gাহই ভান জানেন।
(VE)





(VA)


## 

१8. "স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহর্রপ্প গ্রণ করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।"
৭৫. "এইভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণনী ও পৃথিবীর পর়িচালন ব্যবস্থা দেখাই यাহাত্ সে নিস্চিত বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হয়।"
৭৬. "অতঃপর রাত্রির অক্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন করিল, তখন সে নক্মত্র দেথিয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিপালক; অতঃপর যখন উহা অন্তমিত হইন তখন সে বলিল, যাহা बন্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ কর্রি না।"
१৭. "অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক; যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথত্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

१b. "बতঃপর যখন সে সৃর্যকে উদিত হইতে দেথিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ; যখন ইহাও অস্ঠমিত হইল তখন সে বলিল, ছে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহর শরীক কর, তাহা হইতে আমি পবিত্র।"
৭৯. "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ণলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

তাফ্সীর ঃ যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম আयর ছিল না, বরং তাহার পিতার নাম ছিল ‘তারিখ’। ইব্ন্ আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবূ আসিম আন-নাবীন (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

 ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারিখ, মাতার নাম শানী ও স্ত্রীর নাম সারা এবং ইসমাঈল (আ)-এর মাতার নাম হাজেরা।

একদল আলিমও বলিয়াছেন শে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম ছিল তারিখ।
মুজাহিদ ও সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ মূলত আयর একটি প্রতিমার নাম।
তবে আমাদের কথা ইইল মে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতা এই আযর নামক প্রতিমাটির পরিচর্যা করিত বিধায় তাহাকেও আযর নামে ডাকা হইত। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীরসহ অনেকে বলিয়াছিলেন যে, আযর নিন্দা ও দোষ প্রকাশমূলক একটি শব্দ। ইহার অর্থ হইন টেড়া। তবে এই বর্ণনাটি সনদহীন। এই ধরনের কথা আর কাহারো নিকট হইতে বর্ণিতও হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুতামির ইব্ন সুলায়মান হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান বলেন : ‘আयর’ অর্থ টেড়া। সাধারণত ঐই শব্দটি ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহ্হত হয়।.উল্লেখ্য বে, ব্যাঙ্গ প্রকাশার্থে হযরত ইবরাহীম (আ) এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বনেন ঃ তব্বে সঠিক কথা হইন বে, তাঁহার পিতার নাম ছিল আযর। তবে কেহ কেহ বनিয়াছেন, তাহার পিতার নাম তারিষ।

অবশ্য তিনি ইহার মীমাংসায় বলেন বে, তাহার দুইটি নাম ছিল। অধিকাংশ आলিম এই মত পোষণ কর্রিয়াছ্ন। जথবা তাহার একটি নাম ছ্ন উপাধি স্বক্রপ। এই মতটি শক্তিশানী, উপরজ্ত সুদ্দরও বটে। जাল্লাহ্ই ভান জানেন।
 ইয়াযীদ আন-মাদানী ও হাসান বসরী হইতে ইব্ন জারীীর বর্ণনা করেন বে, তাহারা উতয়ে এইভবে পড়িতেন :

উহার অর্থ দাড়ায় \& ‘হে जাयর! তুমি কি প্রতিমাকে ইলাহজরপ গহণ কর ?' জমহ্রু উলামা

 মনে হয়।
 غ غ মেে করেন।
 इইয়ाছ్ जর্থাৎ


অথচ ব্যাকরণ হিসাবে এই অর্থ সঠিক নয়। কেননা জিজ্ঞাসাসৃচক শদ্দ সব সময় जाহার সামনের বাক্যকে প্রভাবিত করে, কখন্না পিছনের বাক্যকে প্রভাবিত করে না। দ্বিতীয়ত, জিজ্ঞাসাসৃচক শদ্দ সব সময় মৃল কथাটিকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইবৃন জারীীওও এই কथা সমর্থন করিয়াছেন। দিতীয়ত, এই কথা আরবী ব্যাকর্মমতে


তাহ ছাড়া এই অায়াতের উদ্দেশ্য হইন ইবরাহীম (অা)-এর তাহার পিতাকে মৃর্তি পৃজা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ঊপদেশ দেওয়া এবং সতর্ক করা। অবশ্য ইহার পরও তাঁার পিতা মূর্তি পৃজা হইতে বিরত হয় নাই। যথা আল্লাহ ত'আলা বলেন :


जর্থাৎ ‘ইবরাशীম তাহার পিতাকে বনিনেন, তুমি কি অল্লাহ ভাবিয়া মৃর্তিকে পৃজা কর ?’

 তোমার দর্শলনন উপর যাহারা চলে, তাহারা বিরাট ऊম্রাহীর মধ্যে রহহিয়াছ। ক্মেই তোমরা এই পথ ধরিয়া সত হইতে বহৃদূরে চলিয়া যাইবে। এই অজ্ঞো ও ভ্রান্তি হইতে তোমাদের মুক্তি পাওয়া সুদূর পরাহত। জার তোমাদের কর্মকাఠ দেথিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাদিগকে অজ্ঞ ও ওমরাহ বলিতে বাধ্য।

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন :







অর্থাৎ ‘‘্মরণ কর এই কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী। যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, হে আমার পিতা! যে ঔনে না, দেথে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না, তুমি তাহার ইবাদত কর কেন ? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে সেই জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমকে দয়াময়ের শাস্তি স্পশ্শ করিবে এবং তুমি শয়তানের সাথী ইইয়া পড়িবে। পিতা বলিল, হে ইবরাহীশ! তুমি কি আমার দেবদেবী হইতে বিমুখ হইতেছ ? यদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। ইবরাহীম বলিল, তোমার নিকট হইতে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীন।’

এইভাবে ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতার জীবিতকান পর্যন্ত তাহার পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিতে থাকেন। ঢাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করার পর তিনি বুঝিতে পারেন বে, তাঁহার পিতার শিরকীর জন্য ফমা প্রার্থনা করা বেকার। ফলে তিনি তাঁহার পিতার জন্য ফ্ষমা প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হন। যেমন কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :



অর্থাৎ ‘ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ফমা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুশ্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্র শক্র, তখন ইবরাহীম উহার সহিত সম্পর্ক ছ্নিন্ন করিল। ইবরাহীম তো কোমল হুদয় ও সহনশীন।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ)-এর সহিত. তাহার পিতা আযরের সাক্ষাত ইইলে সে ইবরাহীম (আ)-কে বলিবে; হে নবী! আজ আর আমি তোমার মতের বিপরীতে চলিব না। তখন ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নিকট আবেদন করিবেন, হে প্রতু!

আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন অপমানিত করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অথচ আজ আমার পিতার যে অবস্থা তাহার চেয়ে বড় অপমান ও লজ্জা আমার জন্য আর কি হইতে পারে ? অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলিবেন, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার পিছনের দিকে তাকাও। তিনি পিছনে তাকাইয়া দেখিবেন যে, কাদা মাখা একটি জন্তুকে টানিয়া জাহান্নামের দিকে নিয়া যাওয়া হইতেছে।

অতঃপর আল্মাহ তা‘আলা বলেন ঃ
‘এইভাবে ইবরাইীমকে আকাশমঞ্ণী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই।’
অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও সৃষ্টিসমূহ অবলোকন করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র একত্বাদের প্রমাণ দেখাই। ফনে এই কথা দ্বর্থহীন ভাষায় প্রতীয়মান হইয়াছে বে, আল্মাইই একমাত্র ইলাহ ও প্রতিপালক। অন্যত্র আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ
تُلِ انْنُرُرُوْا مَاذَا فِىْ السَّمُوْاتِ وَاْلْرْضٍ

অর্থাৎ তুমি বল, তোমরা আাকাশ ও পৃথিবীর বস্টুসমূহ গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন কর।'
তিনি আরো বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘কেন তাহারা দৃষ্টির গভীরতা নিয়া লক্ষ্য করিতেছে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি।’

অন্যর আল্মাহ তা'আলা বলিয়াছেন :



অর্থাৎ ‘তাহারা তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চতে যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী আছে, তাহা কি লক্ষ্য করে না ? আমি ইচ্মা করিলে তাহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা তাহাদের উপর আকাশের খও-বিশেষের পতন ঘটাইব। আল্নাহ্র নৈকট্যকামী প্রতিটি দাসের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টির সামনে আকাশের সকল কিছू ছিল উজ্জাসিত। তিনি সব কিছু দেখিতে পাইতেন। এমন কি আরশ পর্যন্ত ছিল তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত। উপরন্তু পৃথিবীর মাটির অভ্যত্তর ভাগেরও সবকিছू ছিল তাঁহার সামনে স্পষ্ট। এক কথায় তিনি লোকচক্ষুতে সবকিছ্ছই দেথিতে পাইতেন।

কেহ আরো বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মানুচের পাপ দেখিতে পাইতেন এবং পাপ দেখিতে পাইয়া পাপীর জন্য অমগল কামনা করিতেন। ফলে আল্মাহ তাআলা তাঁহাকে

বলিয়াছেন বে, হে ইবরাহীম! জামি আমার বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ানু এবং প্রত্যেক পাপীরই তাওবা করার অথবা পাপ হইতে পৃণোর পথে আসার ব্যাপক সুশ্যে ও সষ্ৰবনা রহিয়াছে।
 কর্যিয়াছে। তবে হাদীস দুইটির সনদ সহীহ নয়। আল্gাহই ভান জানেন।


এই आয়াতংশ্শর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ আল্মাহ ত'অাना স্বীয় কুদরতে ইবরাহীম
 নেকী-বদীর আমনও তিনি লেথিত্ত পাইতেন। এক পর্यায়ে তিনি পাপীদিগকে অভিসম্পাত দিতে थाকেন। ফলে জান্ধাহ ত'जানা তাহাকে বनিয়াছেন বে, ঢুমি এমন কাজ করিও না।

 স্|পন কর্রিয়াছিলেন। ইহার মা্যাম তিনি আল্মাহ্র পরিচয় ও তাহার রহস্য সস্শর্কে পরিমিত জ্ঞা লাভে ধনা হইয়াছ্লেন। এইভাবে পার্থিব এবং जপার্থিব বিষয়ের উপর ঢাহার অগাষ জ্ঞান

 (রা)-এর বর্ণিত ন্দ্রা সস্পর্কিত সহীহ হাদীসট্তে বর্ণিত হইয়াহূ বে, রাসৃনুল্লাহ (সা) বলেন : একদা জামি ন্দ্রিয় উও্তম একটি অবয়বে आামার প্রতেকে দেযিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন, হে মুহাম্দদ! উর্ধ জগত্ত কি নিয়া আলোচনা হইতেছে ? আমি বলিলাম, হে পভু! আমি জানি না! অতঃপর তিনি जমার কাঁের উभর তাহার একখানা কুদরতী হাত র্রাখেন। বষ্থুত লেই शাতের হিম্মে ছেঁয়া এখনো আমি আমার হুদয়ে অনুভব করি। ইহার পর হইতে সকন রহল্যের জট भুলিয়া যায় অবং সকল কিছू आমি নিজ চোে দেখিতে পাই।

 जর্থাৎ আয়াতটি হইবে এইর্রপ:

তবে অন্যত্র বলা হইয়াছে :

কেহ বলিয়াছেন : واو টি অতিরিক্ত নয়; বরং ইহা দ্বারা পিছনের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ এইসব তাহাকে দেখান হইয়াছে যাহাতে সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অনড় বিশ্ধাসী হইতে পারে।

## অতঃপর আল্নাহ তাআলা বলেন :


কাছীর—৩/১০৩
 প্রতিপालक 1 '

انلا

যथা আররী কবিতায় ব্যব্গচ হইয়াছ :
مصـابـيـح ليست بـاللوتى تقودهـا * ديـاج ولا بـالافـلات الزو ائل
 গেन ?
 পসन্দ করি না।'

এই প্রসজে কাতাদা বলেন ঃ তিনি জানিতেন ভে, ঢাঁহার প্রতিপালক সর্বক্ষণ বর্তমান। কথন্না ফ্মণকের জনাও তিনি তাহার আসন হইতে সর্য়া বসেন না।






 তুলনায় অনেক বড় এৃং ইহার আলোকও অত্ত বেশি।



जর্থাৎ ‘হে আমার সম্পদায়! তোম木া যাহাকে जাল্লাহ্র শর্রীক কর, তাহা হইতে আমি মুক্ত।

 ইবাদ্তের ব্যাপার্ একনিষ্ঠ। आমি ছং্পীবাদীদদর অत্ত্ভুক্ত নহি।
 সৃষ্টि করিয়াছেন।
 <ूँकिয়़ পড়া।
 नशि!'

এখানে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, এই আলোচনাটি স্বগত সংলাপ, না বাদানুবাদের উদাহরণ ?

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি স্বগত সংলাপমাত্র। ইব্ন জারীরও


মুর্হাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : তখন তিনি সেই ুুহা হইতে বাহিরে আসেন বে গুহায় তাঁহার মা তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। নমর্দ ইব্ন কিনআনের ভয়ে তাঁহারা সেই গুহায় নিরাপদ আশ্রয় নিয়াছিলেন। কেননা নমরূদকে তাহার জ্যোতিষীরা পৃর্বেই অবহিত করিয়াছিল यে, এই রাজ্যে এমন একটি সন্তান জন্ম নিতে চলিয়াছে যাহার হাতে তাহার বাদশাহীর পতন ঘটিবে। এই ভবিষ্যদ্বীণীর পরির্রেক্ষিতে নমরূদ পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে জন্ম নেওয়া সকল শিফ্টেে হত্যা করার জন্য আদেশ করিল। ফনে ইবরাহীম (আ)-এর গর্ভবতী মাতার যখন প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসে, তখন তিনি শহর ছাড়িয়া দূরবর্তী একটি পাহাড়ের তুহায় গিয়া ইবরাহীমকে প্রসব করেন এবং ইবরাহীমকে তিনি সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসেন। এই সময় ইবরাহীম (আ)-কে কেন্দ্র করিয়া বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। যাহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই আলোচনাটি ছিল একটি বিতর্কমূলক। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে তাহাদের হাতে গড়া প্রতিমা পৃজার অসারতা প্রমাণ করিয়া এই কথাণ্িলি বলিয়াছিলেন। তবে ঢাঁার বক্তব্যের প্রথম শ্রোতা ছিল তাঁহার পিতা। তাহারা মাটি দ্বারা ফেরেশতাদের প্রতিকৃতি তৈরি করিয়া পৃজা করিত। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সব পৃজ্য ফেরেশতারা পরকালে তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে। অবশ্য এইসব প্রতিমা প্রতিকৃতির প্রতি ইহার পূজারীদেরও তেমন কোন আস্থা নাই। তবে মধ্যম হিসাবে তাহারা খাদ্য ও পানীয় এবং পার্থিব সাহায্য-সহযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য এইসব প্রতিমার পৃজা করিত। তাই এইসব পরিত্যাগ করার জন্য ইবরাহীম (আ) ঢাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

তাহারা যে সকল নক্রত্র ও গ্রহসমূহের পৃজা করিত, তাহা ছিল সাতটি। যथা ঃ চন্দ্র, বুধ, ఆক্র, সূর্य, মগ্গল, বৃহম্পতি ও শনি। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলোকদীপ্ত হইল সূর্য, ইহার পর চন্দ্র, ইহার পর ঙক্র্র।

প্রথমে ইবরাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে ওক্রগ্রহের তুলনা দিয়া বলেন যে, ইহা একটি নক্ষত্রমাত্র যাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া কক্ষপথে আবর্তিত হয়। সে তাহার নির্ধারিত সীমার বামে বা ডাইনে যাওয়ার ক্ষমতা রাথে না। উপরন্তু সে নিজে কিছু করার বা স্বাধীনভাবে চলার ক্মমতাও রাখে না। উহা আল্লাহূর সৃষ্টি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বা আলোকপিওমাত্র। উহা পূর্বদিক হইতে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে গিয়া অস্তুিত হইয়া চোখের অন্তরালে চলিয়া যায়। এইভাবে প্রত্যেক রাতে ইহার উদয় ঘটে এবং কয়়ক ঘন্টা পর অস্তাচলে ডুবিয়া যায়। অতএব

এই ধরনের বস্থু ইলাহ হইবার অধিকার রাঞে না।
এইजবে রাতের দিকে চন্দ্রের উদয় ঘটে এবং কিছू পর্র অাহাও অস্তাচলে ডুবিয়া যায়। ইহার পর সৃর্ব্রে কথা আসিলে তাহাও দেখা যায় ভে, এত আলো নিয়া জাসিয়া তাহাও পপিচ্মের দিকে ডুবিয়া যায় এবং এত আলোর পৃথিবী আঁধারে ঢকিয়া যায়। जতএব যাহা অ>সিত হইয়া याয়, তাহা ইলাহ ইইতে পারে না। উহা ハে অন্থির এবং ঘৃর্ণায়মান, ইহাই তো ইনাई না হইবার জन্য একটি অকাট্য দলীল। जতএব এইসবের পৃজা করা जবাত্তর।

 आমি পবিি।’ অর্ধাং তোমরা ৫্যে সকন প্রতিমা-মূর্তির পৃজা কর আমি তাহা হইতে মুক্ত। यদি তাহরা সত্টিকার ইলাহ হইয়া থাকে তবে তোমরা তাহাদের সহযোগিতায় আমার বিক্রেদ্ধে जবতীর ₹ও। কেননা-


 ইবাদত কর্রিয়া থাকি যিনি ইহাদদর ж্রংস ও পুনর্জন্নের ক্মত রাখখন এবং ইহাদের ভগ্যলিপি সশ্পর্কে সমাক जবগত রহি্যাছেন। তিনি ইচ্মা করিলে ইহাদের প্রকৃতির ম্ধ্যে পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। উপরুু যিনি এই সকলের সৃষ্টিকর্ত ও পালনকর্ত, আiি তাহার ইবাদত করি। অनাত্র আা্্াহ ত'জালা বলিয়াহেন ঃ



 जতঃপর তিনি জারশ সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দারা আচ্মদিত কর্রেন যাহাতে ইহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, जার সূর্य, চন্দ্র ও নক্ষ্ররাজি, সকনই
 বিশ্ধथতিপালক আল্লাহ্র।’

অতএব ইহা কিजবে হইতে পারে বে, ইবরাহীম (অা) আল্লाহ্র অঠ্তিত্বের সত্যত যাঁচাইয়ের ব্যাপার্রে চিত্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন ?

আল্মাহ ত'আলা ইবরাইীম (অ) সস্পর্কে বলেন :

অর্থাৎ আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বঞ্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই যে মূর্তিগুলি, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ, এই গুলি কি ?'

## অন্যত্র তিনি বলেন :





অর্থাৎ ‘ইবরাহীম ছিল বিশেষ এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্মাহৃর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহৃর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরলপথে। আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মগল এবং পরকালেও সে নিশয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; ইবরাহীম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

তিনি আরও বनিয়াছেন :
 كَانَ مِنْ الْمَشْرْرِيْنْ
অর্থাৎ ‘বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদার্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।’

রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে আবূ হহরায়রা (রা)-এর সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি শিঙ্ড ফিতরাতের উপর জন্মালাভ করে।

সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইবৃন হাম্মাদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তাআলা বলিয়াছ্নে, আমি আমার প্রত্যেক বান্দাকে সত্যের উপর সৃষ্টি করিয়াছি।

উপরন্তু কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্ধাৎ "আল্মাহৃর প্রকৃতির দীনকে অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই।’

কুরআনে আরও বলা হইয়াছে :
 برَبْكُمْ تَالُوْا بَتَى

जর্থাए ‘্য়ণ কর, তোমার প্রিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদ্দশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজ্জেদের সষ্ধে স্ধীকরোক্তি গহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদূর প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, নিষ্য়ই।’

এই আয়াতের মর্মার্থ অনেকটট নিম্ন জায়াতের সস্পুরক :

অর্থাৎ ‘আল্লাহ পাক মানুষকে আল্লাহ্র ফিতরাতের উপর সৃষ্টি কর্য়াছেন।' এই সস্পকে বিস্তোরিত আলোচনা সামনে আসিবে।

বना বাহ্যা, এই সকল आয়াত यथन মানুব্যে প্রকৃতিগত সত্যানুসাগীী इওয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, তथन অমরা কিতাবে বলিব বে, ইবরা|ীম (অা) প্রকৃতিপততাবে সতানুসারী ছিলেন
 সততার প্রমাণে তিনি চিত্তা ও প্রমাণের আশ্রয় নিবেন ইহা ভাবাই য়ায় না। বরং এই কথ্া

 তাহাদের ইলাহসমূহ্ছের जসারতত প্রমাণ কর্রিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বে আল্নাহ্র অন্তিত্ৰর ব্যাপার্র সশশয় পোষণ করিবেন, এই ক্থা অবাত্তর এবং কল্পনাতীত।

#   





## 

bo. "তাহার সশ্প্রদায় जाহার সरिত বিতর্কে निఆ হইন। সে বলিল, তোমরা कি
 কর্রিয়াছেন। অামার «তিপানক অন্যবিধ ইচ্ম না কর্রিনে ঢোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর, তাহাকে आমি ভয় কর্রি না। সবকিছ্ছই আমার «তিপানকের্র জ্ঞানায়ত, ত্বুও कি তোমরা অনুধাবন করিব্বে না ?"
 বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, ঢাহাক্ক জাল্লাহর শগ্রীক কর্রিতে ঢোমরা

ভয় কর না; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?"

৮-২. "यাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে সীমানংঘন ঘারা কলুযিত করে নাই, নির্রাপত্তা ঢাহাদেরই জন্য, তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"
bত. "এবং ইহা জামারই যুক্তি যাহা আমি ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, যাহাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি; ঢোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।"

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম (আ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করেন যে, যখন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সক্গে তাওহীদ সম্পর্কে বিতক্কে লিপ্ত হইয়াছিলে এবং


অর্থাৎ ‘তোমরা কি আল্নাহ সম্বক্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে ? অথচ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হিদায়াত দান করিয়াছেন।' আমার নিকট চাঁহার একত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব আমি তোমাদের ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা সংশয়ের পক্ষ কিভাবে অবলষ্নন করিতে পারি ?

অতঃপর তিনি বলেন :
'আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্মা না করিলে তোমরা যাহাকে ঢাঁহার শরীক কর, তাহাকে আমি ভয় করি না।' অর্থাৎ তোমাদের ভিত্তিহীন কথার বিপক্ষে আমার জোরালো যুক্তি রহিয়াছে। আসলে তোমাদের হাতে তৈরি এই মূর্তি তো কোন শক্তি রাখে না এবং কোন কাজ করার যোগ্যতাও তো রাথে না। তাই আমি ইহাকে ভয় করি না এবং ইহাকে কোন মূল্য দেই না। তবুও यদি তোমরা মনে কর যে, তোমাদের প্রতিমা কিছু করিতে পারে, তবে সে আমার ক্ষতি কব্পক এবং সে উহা করিলে তথন আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন কৃপাও প্রদর্শন করিতে হইবে না। यদি পারে তো সে আমার ক্ষতি করুক।

অর্থাৎ ‘যদি না আমার প্রভু অন্যবিধ ইচ্মা করেন।’ এই অংশটি ‘ইসতিসনা মুনকাতি’ অর্থাৎ কেহ কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারিবে না একমাত্র আল্মাহ্র মরयী ব্যতীত।

'সব কিছ্রর জ্ঞান তাঁহারই আয়ত্তাধীন, কোন কিছুই ঢাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নয়।'
 করিতেছি সে ব্যাপারে তোমরা কি মোটেও চিন্তা কর না ?' বাস্তবিকই তোমাদের মূর্তিমান প্রভুখ্গি মিথ্যা। অতএব তোমরা উহাদের পূজা হইতে বিরত থাক।

এই দলীলটি কওমে ‘আদের নবী হযরত হূদ (আ)-এর মত ইইইয়াছে।’ উহা কুর্সানে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কওমকে বলিয়াছিলেন :




অর্থ! ‘উহারা বলিল, হে হুদ! ঢুমি আমাদের নিকট কোন স্পে্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই; তোমার কথায় জামরা আমাদের ইনাহদিগকে পর্তিতাগ কর্রিবার নহি এবৃং এামরা তোমার উপর বিশ্ধাসী নহি। অমরা তো ইহাই বলি, আমাদের ইলাহদের মধ্যে কেহ তোমাকে অখভ প্রতাব দ্বারা জাবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল, আমি আাল্মাহকে সাপ্পী করিতেছি এবং তোররাও সাফ্পী হও বে, आমি জাল্ধাহ ব্যতীত সেই সব ইনাई হইতে পবিত্র যাহাকে তোমরা জাল্ধাহ্র শরীক কর। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর অবং আমাকে অবকাশ দিও না। आমি নির্ডর করি আমার ও তোমাদের পতিপালক আল্লাহৃর উপর; এমন কোন জীবজজ্হ নাই বে তাঁহার পৃর্ণ आয়তাধীন নহে।’
 প্রতিমাসমূহের তোমরা ইবাদত কর, আমি উহদিগকে কিক্রপে তয় কর্রিব?

जর্থাৎ ‘অথচ তোমরা যাহাকে আাল্বাহ্র শর্রীক কর, সে বিষয়় তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, ঢাহাকে আাল্gাহ্র শগীীক করিতে তো ঢোমরা তয় কর না।

जন্য জাল্লাহ ত'জানা বলিয়াছেন :

जর্থাৎ ‘ইহাদের এমন কত্খनি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জনা বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্gা ইহাদিগকে দেন নাই।’

তিনি जারও বনিয়াছেন :

 তোমাদের পিত্পৃরুষ ও তোমরা রাথিয়াছ; এই৫লির কোন প্রমাণ আাল্লাহ পাঠান নাই।’'

‘সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বন্ দ্রু দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপ্তা লাভের অধিকারী?’
जর্থাৎ ঢোমরাই বল শে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন্ দল সত্যের উপর
 নির্বাক বস্ুু মাত্র এবং কাহারো কোন অপকার বা উপকার করার শক্তি রাখে না, লেই লেবण। ?

পরবর্ত আ আয়াতে বলা ইইয়াছছ：


जর্থাৎ যাाহারা একনিঠ্ঠিতার সহিত আল্লাহর ইবাদত কর্রিয়াছে এবং কাহাকেও তাহার সহিত শরীক করে নাই，কিয়ামত দিবসে তাহারা নিরাপত্তার সহিত থাকিবে। জার তাহারা ইহকাল－ পরকান উভয়কালে হিদায়াত্গাভ ইইবে।





ইমাম আইমদ（র）．．．．．．ঢাবদুন্নাহ（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，আবদ্মুল্মাহ（রা）বলেন ঃ ＂ひখন－

এই আয়াতটি নাযিল হয়，ঢখন সাহাবীণণ বলেন，হে অাল্মাহ়র র্রাসূল！স্ধীয় নফস্সের উপর যুনম না করে কে ？তখন রাসূলূল্লাহ（সা）জবাবে বলেন ：তোমরা কি খন নাই বে，飞টৈৈ বুর্গ উপদেশ স্বক্রপ বনিয়াছেন ：

जर্ধাৎ হে বৎস！आাল্লাহ্র শরীীক করিও না，কেননা শির্কক সর্বাপপক্ন বড় য়ুনম। এখানে যুলম বলিয়া শিরককে বুঝান হইয়াহে।
 ：यौन
 তোমরা যাহা ধারণা কর্রিয়াছ ঢাহা নয়। বরং জননন বুযর্গ স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন ：


जর্থাৎ ‘হে বৎস！আল্লাহৃর সহিত শরীক করিও না। কেননা নিঃসন্দেরে শিরক সর্বাপেক্ম বড় যুলম ’

উমর ইব্ন ঢুগলাব জা－निমেরী（র）．．．．．．जাবদদুল্লা ইব্ন মাসউদ（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，আাবদুন্াহ ইব্ন মাসউদ（রা）বলেন ঃ যখন आালোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়，তখন



বুथারী（র）বর্ণনা কর্য়াছেন ঃ সাহাবীগণ রাসূনুল্木াহ（সা）－কে বলেন，কে স্বীয় নফলের যুनম না করে ？জবাবে র্রাসূনুল্লাহ（সা）বলেন ঃ তোমারা কি জান না বে，জনৈক বুবর্গ তাহার

কাঘীর——／008

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আআবুল্নাহ (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ
 তাআলা আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা যাহারা কলুষিত করিয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে গণ্য নহ।

আবূ বকর সিদ্টীক, উমর (রা), উবাই ইব্ন কাব, সালমান, হ্যায়ফা, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন উমর (রা), আমর ইবৃন эুরাহবীল, আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী (রা) এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, নাখঈ, যাহ্হাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই হাদীসটি এইরুপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) ......আবদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল্ণাহ (রা) বলেন ঃ যथन আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমিও উহাদের অনুর্রপ।

ইমাম আহমদ (র) ......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সজ্গে বাহির হই। যখন আমরা মদীনার বাহিরে চলিয়া আসি, তখন আমদের দিকে আগত একজন সওয়ারীর দিকে ইপ্গিত করিয়া রাসূলুল্নাহ (সা) আমাকে বলেন ঃ এই সওয়ারী তোমাদের সজ্গে সাক্ষাত করার জন্য আসিতেছে। সওয়ারী আমাদের নিকটে আসিয়া সালাম দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে প্রশ্ন করেন, কোথা হইতে আসিয়াছ ? সে বলিল, আমি আমার পুত্র-পরিবার ও সম্প্রদায়ের নিকট ইইতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ ? সে বলিল, রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সজ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছ করিয়াছি। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন : বল, আমিই আল্লাহ্র রাসূল। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ঈমান.সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন : তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আাল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্যদ (সা) আল্লাহৃর রাসূল। আর নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং হজ্জ পালন করিবে।

সে বলিল, আমি এইসব বিশ্বাস করি। অতঃপর লোকটি রওয়ানা করিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার উটের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে পতিত হইনে উটটি কাত হইয়া পড়িয়া যায়। সাথে সাথে লোকটিও মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহার মাথা ফাটিয়া যায় এবং গর্দান ভাংগিয়া যায়। ফলে লোকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। রাসূলুল্ধাহ (সা) তখন বলেন ঃ এই লোকটিকে দেখাওনা করা আমার দায়িত্।

অতঃপর তৃরিৎবেগে আম্মার ইব্ন ইয়াসার ও হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) লোকটির নিকট গিয়া উপস্থিত হন এবং তাহাকে ধরিয়া বসান। ইহার পর ঢাঁহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটি মারা গিয়াছে।

রাসূলুল্মাহ (সা) অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়ান। অতঃপর ঢাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া রাসূলूল্মাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা জান, আমি কেন হঠাৎ অন্যদিকে ফিরিয়াছিলাম ? আমি দেখিতেছিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা লোকটির মুখে ফল দিতেছিলেন। তাহাতে আমি বুঝ্ঝিলাম, লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

ইহার পর বলেন : এই লোকটি আল্মাহ কর্তৃক প্রশংসিত সেই লোকদের মত, যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই।

অতঃপর বলেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দাফনের ব্যবস্থা কর। এই আদেশের পর তাঁহারা ঢাহাকে গোসল দেন, কাফন পরান এবং খুশবু লাগান।

যখন তাহারা তাহাকে বহন করিয়া কবরের দিকে নিয়া যাইতেছিলেন, তখন রাসূলুল্নাহ (সা) তাশরীফ নিয়া আসেন ও কবরের পার্শ্বে আসিয়া বসেন এবং বলেন ঃ বগলী কবর খনন কর, খোলা কবর খুড়িও না। আমাদের কবর বগলী হওয়া বাঞ্হনীয়। কেননা অন্য জাতিরা খোলা কবর খনন করিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) ......জারীর ইব্ন আবদুল্নাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্নাহও এইর্প রিওয়ায়াত করিয়াছেন। উহাতে এই কথা বেশি বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ যাহারা কম আমল করিয়া বেশি সওয়াবের অধিকারী হয়, এই লোকটি তাহাদের অন্যতম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। হঠাৎ জনৈক বেদুঈন সামনে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন। সত্য সত্য আমি আমার এলাকা, ঘরবাড়ি, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ ছাড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি একমাত্র হিদায়াত লাভ করার জন্য। খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ও যমীনের ঘাস খাইতে খাইতে আপনার দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনি আমাকে দীন শিফ্মা দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দীন শিক্ষা দেন এবং লোকটি তাহা কবূল করিয়া নেন।

লোকাটির কথা ঈনিয়া আমরা তাহার চতুর্দিকে জড়ো হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর লোকটি উটের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়ার জন্য পথ ধরিলে জংলী ইঁদুরের গর্তে তাহার উটের পা পড়িয়া যায়। ফলে লোকটি উটের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া ভীষণ আঘাত়প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ঘাড় ভাক্কিয়া যায়।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বে সত্তা আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই সত্তার শপথ! লোকটি যাহা বলিয়াছিল, সত্য বলিয়াছিল। সত্যই লোকটি একমাত্র হিদায়াতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেশবাড়ি, ধন-সম্পদ রাথিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। সত্যই লোকটি পথে পথে ঘাসপাতা খাইতে খাইতে আমার নিকট আসিয়াছিল। তোমরা কি ওনিয়াছ বে, অনেক লোকে কম আমল করিয়া বেশি নেকীর ভাগী হয় ? এই লোকটি তাহাদের একজন। তোমরা তুনিয়াছ কি যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদের জন্যাই এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত ? নিশয়ই এই লোকটি সেই লোকদেরই একজন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে বে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই লোকটি আমল করিয়াছে স্বল্প বটে, কিন্তু সওয়াবের ভাগী হইয়াছে বড় অংকের।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়ালা আল-কৃফীর সনদে ইব্ন মারদৃবিয়া (র) এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যিয়াদ ইব্ন খায়সামা (ন)......আবদুল্মাহ ইবৃন সাখবারা হইঢে বর্ণনা করেন বে, আবদ্মাহ ইব্ন সাখবারা বলেন, রারূমুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে দান করা ছইয়াছ লে यদি দানধ্রাঙ্তির পর শোক্র করে, যাহাকে বণ্কিত করা হইয়াছে লে যদি সবর করে এবং যাহাকে অত্যাচার করা হইয়াছে সে যদি অত্যাচীরীকে ক্ষমা কর্রিয়া দেয়। এই পর্য্ত বनিয়া রাসূনूন্মাহ (সা) নিণুপ হইইয়া যান। ফলে সাহাবাণণ বলেন, হে जাল্লাহ্র রাসূন! তবে এই ব্যক্তি কি
 -'निরাপত্ত তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথথ্木।'

जতঃপর আান্মাহ ত'অানা বলেন :
‘এবং ইহ আামার যুক্তি যাহ ইবরাইীমকক দিয়াছিনাম ঢহার সম্প্রদাল্যের মুকাবিলায়।’ অর্থাৎ এই ४রন্নে যুক্তি ও বিতর্ক আমি ইব木াহীমকে শিক্ষ দিয়াছিলাম।

মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, जাল্লাহ তাজানা এই কथা বলিয়া বুবাইতে চাহিয়াছেন বে, ইব়াহীম (অা) তাহার সস্প্রদায়ের মুকাবিলায় বলিয়াছিলেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা যাহাকে আল্মাহ্র শরীীক কর আমি ঢাহাকে কিক্রপপ ভয় করিব? जথচ यাহার বিষয়্যে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্র শরীীক করিতে তোমরা ভয় কর না। সুতরাং ঢোমরা यদি জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপ্ত্রা नाভের অধিকানী ?'

উপরত্তু जাब্লাহ ত'অালা স্বীকৃতি দিয়া বনিয়াছ্নে :


जर্থাৎ ‘যাহারা বিশ্ধাস কর্রিযাছছ এবং তাহাদের বিশ্ধাসকে যুনম দ্ঘারা কনুবিত করে নাই, নিরাপত্রা ঢাহাদরই জন্য, ঢাহারাই সৎপথপ্রাধ্'



जर्ণাৎ ‘ইহা আমার যুক্তি যাহা আমি ইবরাহীমক্ক দিয়াছিনাম তাহার সস্প্রদাল্যের มুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ম াামি মর্যাদায় উন্নীত করি।’
 উ৩য় অবश্থায় অর্থও প্রায় একই দাঁড়ায়। বেমন সৃরা ইউসুফের মধ্যেও এইর্নপ ব্যবহার आनिয়াছে।
 ‘তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।’ অর্থাৎ তিনি স্বীয় সকল কথায় প্রাজ্ঞ এবং স্বীয় সকল্ল কাজ সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। কাহাকে তিনি হিদায়াত দিবেন, আর কাহাকে ুুমরাহ করিবেন, তাহা তিনি যথাযথভাবেই বুঝেন। যদিও উহার বিরুদ্ধে কেহ দনীল-প্রমাণও পেশ করে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'যাহাদের ভাগ্যে আল্লাহ্র ফয়সালা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। যত নিদর্শন ও প্রমাণ পেশ করা ইউক না কেন, তন্তু সে মর্মবিদারক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাসী হইবে না।
 জ্ঞानी।




## Х

 (11) (1)
৮8. "আার ঢাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; ইতিপূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিতত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হার্রনকে। আর এইভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরষ্কার দান করি।"
৮৫. "এবং যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিনাম, ইহারা সִকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।"

৮৬ "আরও সৎপথ্থে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসয়া, ইউনুস ও লূতকে এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।"
৮৭. "এবং ইহাদিগকে পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কৃতকর্মে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদিপকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সফল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম!"
b৮. "ইহা আল্লাহর পথ, স্বীয় দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ম তিনি ইহা দ্মারা সৎপথে পরিচান্নিত করেন; তাহারা যদি শিরক করিত, তবে তাহাদের কৃতকার্য নিফ্ক্ হইত।"
৮৯. "ইহাদিগকেই কিতাব, কর্ত্তৃত্ ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি। অতঃপর যদি তাহারা এইখ্কলিকে প্রত্যাখ্যানও করে, তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইখুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইঞলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।"
৯০. "ইহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং ঢুমি ঢাহাদের পথ অনুসরণ কর; বল, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো ঔ্যু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।"

তাফসীর : আল্মাহপাক বলিতেছেন যে, তিনি ইবরাহীম (আ)-কে তখন ইসহাকের মত একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছিলেন যখন তিনি এবং ঢাঁহার স্ত্রী সারা সন্তান জন্ম দেওয়া হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর একদিন তাঁহাদের নিকট ফেরেশতারা আসেন। তাঁহারা কওমে লূতের নিকট যাইতেছিলেন। ফেরেশতারা তাঁহাদের উভয়কে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দান করেন। অকম্মাৎ এই অবিশ্বাস্য সংবাদে তাঁহার ন্ত্রী আxর্যান্বিত হন। তাই তিনি বলিতে থাকেন :

‘কি আশচর্य! সন্তানের জননী হইব আমি? অর্बাৎ আমি বৃদ্ধা এবং আমার বৃদ্ধ স্বামী! ইহা অবশ্যই এক অডুত ব্যাপার! ঢাহারা বলিল, আল্নাহর কাজে তুমি বিম্ময় বোধ করিতেছ? হে নবীর পরিবার! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহর অনুগ্গহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসাহ্হ ও সম্মানাহ্গ।

অতঃপর তাঁহাদের উভয়কে ইসহাকের নবুওয়াতের ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, ক্রমানয়ে তাহার বংশ বিস্তার হইতে থাকিবে। যথা আল্লাহ তাআ’লা বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘ইহা ইইন বড় সুসংবাদ এবং বড় নিয়ামত যে, ইসহাক নেককার নবী ইইবে।’ আরও বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘ইসহাকের ঔরসে তোমাদের কালেই পুত্র সন্তান ইইবে। যাহাতে তোমরা অনন্দিত হইণে, যেমন তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্মে আনন্দিত হইয়াছিলে ।' বস্ঠুত পুত্রের ঔরসে নাতির জন্ম দেখিয়া যাইতে পারিবে খনিয়া মনে খুশির বান ডাকে। কেননা ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে বংশ বিস্তার লাভ ইইবে বলিয়া একটা আশা ও আস্থার সৃষ্টি হয় ।

মূনত কোন অতি বৃদ্ধ দম্পতি সন্তান জন্ম দেওয়া হইতে यদি নিরাশ হয় এবং यদি আশ্ৰর্যজনকভাবে তাহাদির কোন সন্তান জন্ম নেয়, আর পরবর্তীতে যদি জীবিতকালেই তাহারা পুज্রের ঘরে নাতি দেখিতে পায়, তাহা হইলে খুশি না হইইয়া পারে কি ?
 তাঁহার বংশ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে। এই বংশধারা ইবরাইীম (আ)-এর । তিনি স্বদেশ ও স্বকর্ম রাখিয়া নিজ শহর হইতে হিজরত করিয়া এক্মাত্র আল্মাহর ইবাদতের উপ্দেশ্যে বহুদূরে চলিয়া যান। ইহার পরিণাম স্বর্প আল্মাহ তাঁহাকে সুসন্তান দান কররন। ফলে তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। এইদিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্মাহ তাআ'লা বলিয়াছেন :

 আমি তাহাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান কక্মিয়াছি এবং ইহাদের উভয়কে নবী হিসাবে মनোনীত করিয়াছি।'

অত:পর এখান তিনি বলিয়াছেন :
অর্থাৎ 'তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচাল্লিত করিয়াছিলাম ।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন : و'
'ইহার পূর্বে নূহকেও সৎপথ্থ পরিচালিত করিয়াছিলাম ।' অর্থাৎ ইহার পূর্বেও আমি লোকদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছিলাম, যেমন হিদায়াত দান করিয়াছিলাম নূহকে। আর তাহাকে দান করিয়াছিলাম সৎসন্তান ও ঊন্তরসূরী । অবশ্য ইহাদের সকলের উপরে ইসহাক ও ইয়াকূবের বিশ্ষে প্রাধান্য রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, নূহ (আ)-এর সময়ে পৃথিবীব্যাপী যে বন্যা হইয়াছিল, সেই বন্যায় নূহ (আ)-এর নবুওয়াতের উপর বিশ্ধাসী ব্যক্তি ব্যতীত সকলে মারা যায় । নৌকায় আরোহণ করিয়া যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা সকলে ছিল নূহ (আ)-এর বংশধর। অতএব তৎপরবর্তীকালীন পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর বংশের সাৰথ সূত্র-পরম্পরায় জড়িত। অবশ্য ইবরাহীম (আ)-এর পরে এমন কোন নবী আসেন নাই যিনি ইবরাইীম (আ)-এর রক্তের সহিত জড়িত নरেন।

यথা আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তাহার বংশষরদের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।’
আল্লাহ তাআলা আরো বলিয়াছেন ঃ


অর্থাং ‘আমি নূহ এবং ইব্রাহীমকে রাসূলজূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি ঢাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।’

তিনি আরও বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ পুরক্কৃত করিয়াছিলেন তাহারা আদমের, নূহের নৌকা সহচরদের এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাহাদিগকে তিনি পথনির্দেশ করিয়াছিলেন ও মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হইলে তাহারা সিজ্দায় লুটিয়া পড়িত ও ক্রন্দন করিত।'
 বংশধর দাউদ ও সুলায়মানকে!

উপরোক্ত আয়াতাংশের ذر يـتـ، শব্দে ১ যমীর যদি নূহ (আ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে নৈকট্যের দিক দিয়া ইহাই বাঞ্ণনীয়। কেননা নৈকট্য বিবেচনা করিয়াই যমীর প্রত্যাবর্তিত হয়। পরন্তু ইহা মানিয়া নিলে কোন রকমের প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। ইব্ন জারীরও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে यদি এই যমীর পৃর্ববর্তী আলোচনার জের ধরিয়া ইবরাহীম (আ)-এর দিকে ফিরানো হয়, তবুও অবৌক্তিক হয় না। তবে এই কথা মানিয়া নিলে প্রশ্ন উখ্থাপিত হয় যে, লূত (আ)-ঢো ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর নহেন, বরং ইবরাহীম (আ)-ইইলেন লূত (আ)-এর ভাই হার্র ইব্ন আযরের পুত্র। তবে এই কথার জবাবে বলা যায়, প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য বিচারে লূত (আ)-কেও ইবরাহীম (আ)-এর বশশধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যথা কুরআনে আল্রাহ তা'আলা বনিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘ইয়াকৃবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে? তাহারা তখন বলিয়াছিল, আমরা আপনার এক আল্নাহর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহরই ইবাদত করিব। আমরা ঢাাহার নিকট আশ্মসমর্পণকারী।'

এই আয়াতে ইয়াকূবের আলোচনায় ইসমাঈনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, यদিও তিনি ইয়াকূবের চাচা। ইহা আলোচনা বিষয়ব্তুর মূখ্যতা ও প্রাধান্যের ভিত্তিতে করা হইয়াছে।

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে :


এই ব্যাপারে কেরেশতাদিগকে সিজদা করার জন্য নির্দেশ কর্যা হইয়াছিল এবং এই আলোচ্নার মধ্যে তাহার সমালোচ্না কর্রা হইয়াছে, সিজদা হইতে বে বিরত ছিন। অথচ ইবनीস ফ্বেশতাদের অত্তুর্তু নয়। কিম্ সংখ্যাধিক্যের বিচার্ ইবनীসও আলোচনায় ঝ্রেশ্রেতাদের অন্তুভ্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেননা সে ঝেরেশততদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিত।

 বংশধর বলিয়া উন্নেখ করা হইয়াছে। ইহ এই নীতির ভিত্তিতে বে, বে কোন মহিলার সন্তানও মহিলার বশশধারার সহিত সম্শৃক্ত হఆয়ার অধিকার রাথখ। অতএব ঈসা (আ)-এর यদি ইবরাহীম (অা)-এর সহিত কোন সস্পক্ थাকিয়া থাকে, তবে তাহা তাহার মায়ের সশ্শৃক্তার দিক দিয়া বিবেচিত হইবে। কেনनা ঈসা (সা)-এর পিতা ছিন না।

ইবৃন आবূ হাতিম (র)...... অাবূ হরব ইবৃন आবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ হরব ইবৃন आবুল জসওয়াদ বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াযুরের নিকট হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করেন, आামি জানিতে পারিয়াছি ব্য, आপনার ধারণামতে হাসান ও হসায়ন নাকি হয়ত নবী (সা)-এর বংশের অন্ত্ভুক্ত। आার आপনি নাকি ইহা কুর্রানের বরাত দিয়া প্রচার কন্যিয়া থাকেন ? অথচ आমি কুর্রানের প্রথম হইতে শেষ পর্যত্ত পড়িয়া কোথাও আপনার মতের সমর্থন পাইলাম না ? তখন তিনি বলেন, ভूমি কি কুরানের সেই আয়াত পড় নাই যাহাত্ বন্ ই ইয়াহে:


তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, পড়িয়াছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ঈসা (আ) কি ইবরাহীম (আ)-এর বংশ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নহেন ? অথচ তাহার তো পিতা ছিল না।

হাজ্জাজ বলেন, হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন। কেননা কেহ যদি তাহার সম্পদের অংশ তাহার বংশের নামে ওসীয়াত করে বা ওয়াক্ফ করে বা যদি দান করে, তবে সেই বংশের পুরুষদের সহিত মহিলারাও সেই সম্পদের সমানভাবে অংশীদার ইইবে। আর যদি নির্দিষ্ট করিয়া ৩ধু পুরুষদের নামে দান করিয়া যায়, তবে সেই সম্পদের অধিকারী সেই বংশের ছেলে এবং দৌহ্রিরা হইবে। যথা জনৈক কবি বলিয়াছেন :

## ইহাতে কন্যাগণকেও বংশধারার অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ওসীয়াতের সম্পদের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হইনেও কন্যাদের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসে আসিয়াছে বে, রাসূলুল্মাহ (সা) আলী কাছীর——/১০৫
(রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে লক্ষ্য কর্রিয়া বলেন ঃ আমার এই পুত্র সাইয়েদ। আল্লাহ ইহার মাধ্যমে মুসলমানের বৃহৎ দুই দলের মধ্যে সন্ধি সম্পাদন করিবেন। যাহার ফলে দুই দলের মধ্যকার সংখটিত যুদ্ধ থামিয়া যাইবে।

এখানে হাসানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, মেয়ের সন্তানেরাও মেয়ের পিতার বংশের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ এই ব্যাখ্যাকে জায়েय বনিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।
অতঃপর আল্লাহর তা‘আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ 'ইহাদের পিতৃপুরুষ, বংশষর এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে শ্রেষ্ঠত্ প্রদান করিয়াছিলাম।'
এই স্থানে ইহাদের বংশ ও বংশধারার আলোচনা করা হইয়াছে। মূলত উহা হিদায়াতপ্রাপ্ত ও নবীগণের সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।’ অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘ইহা আল্লাহর পথ, স্বীয় দাসদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন।' মোট কথা ইহা তাহাদের লাভ হইয়াছে আল্লাহর তাওফীক এবং হিদায়াত দানের ফলে। তবে করিত, তাহাদের কৃতকর্ম নিফ্ফল হইত।

এই কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছে যে, শির্ক কত সাংঘাতিক পাপ এবং উহার ক্ষতির প্রতিক্রিয়া কত ভয়াবহ। যথা অন্যত্র আল্মাহ তা‘আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তোমার প্রতি ও তোমার পৃর্ববর্তীদিগের প্রতি অবশ্যই ওইী অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম নিষ্ষল হইবে।’

এই বাক্যটি শর্তমূলক বাক্য এবং শর্ত্রের জন্য ইহা জরুরী নয় শে, উহা হইতেই ইইবে।

অর্থাৎ ‘यদি আল্নাহর কোন সন্তান থাকে তো আমি সর্বপ্রথম উহার ইবাদতগার হইব।’
অন্যত্র আরও আসিয়াছে :

অর্থাৎ ‘আমি যদি চিত্ত বিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করিতে চাহিতাম, তবে আমি আমার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম (আমি তাহা করি নাই)।’

তিনি আরো বলিয়াছেন :


অर्थाৎ ‘यमि আল্মাহ তা'আলা আকাঙক্ষা করিতেন তবে তিনি স্বীয় জীবের মধ্য’ হইতে যাহাকে ইচ্ছ সন্তান হিসাবে নির্বাচিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উহা হইতে পবিত্র এবং তিনি একক ও পরাক্রমশালী।’

অতঃপর এখানে তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘উহাদের কাহাকেও কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি এবং এই কারণে বান্দাদের উপরও নিয়ামত ও করুণা বর্ষণ করিয়াছি।’
 প্রত্যাবর্তিত হইয়াছ্ছ তিনটি বিষয়ের দিকে অর্থাৎ- কিতাব, কর্ত্ত্ব ও নবুয়াত।

هوْ অ অর্থাৎ আহলে মক্কা। ইহা বলিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, যাহ্হাক্, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা‘আ’লা বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ যদি ইহারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তবে তাহাদের মক্কার ও কুরায়শদের উপর এমন লোকদিগকে কর্তৃত্̨ দিব যাহারা নবূওয়াতকে অস্বীকার করিবে না এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।' তাহারা হইল মুহাজির ও আনসারগণ, যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত নির্চ্ছ্নি্নভবে আমার অনুসরণ করিয়া যাইবে।
 কুরআনের অ‘কটট বর্ণও তাহারা অস্বীকার করিবে না বরং তাহারা নির্দ্বিধায় কুরআনের মুহকাম ও মুতাশাবিহাত সকল আয়াতের উপর সমানভবে বিশ্বাসী থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন :

 সকলেই হিদায়াতপ্রাষ্ত এবং তাহাদের কেইই পথভ্রষ্ট নহেন।
 অনুসরণ কর।

উল্লেখ্য যে, যখন এই নির্দেশ রাসূলুল্মাহ (সা)-এর উপর প্রযোজ্য, তখন স্বভাবতই তাঁহার উম্মতরাও ঢাঁার অনুগত বলিয়া এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম বুখারী......মুজাহিদ (র) হইজে আল্োচ্য আয়াত প্রসজ্গে বর্ণনা করেন ঃ মুজাহিদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, সূরা সাদ-রর মধ্যে সিজদা আছে কি? জবাবে তিনি
 পাঠ করেন এবং বলেন ঃ তিনি ইহাদরই একজন।

ইয়াযীদ ইব্ন হার্রন (জ) .......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ব্, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ आামি ¡বৃন আাব্মাস (রা)-কে জ্জ্ঞ্াসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ ঢোমাদের নবী (সা) যাহা করিতে আদিষ হইয়াছেন, তোমরাও তাহ করিতে বাধ্য।

‘বন, ইহার জন্য আামি তোমাদের নিকট পার্রিশিক চাই না। অর্থাৎ কুন্রান প্রচার্রে জন্য তোমাদ্রে নিকট আমি কোন পার্রিষ্মিক বা প্রতিদান চাই না।
اِنْ هُوْ الِاَّ ذِكْرُى لِلْلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'ইহা ঊপদেশ স্বক্রপ যাহাত্ত মানুষ অমরাহী হইতে হিদায়াতের দিকে আাে এবং কুফরী হইত্ ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্ত্ন করে।




## 


৯১. "丁াহারা জাল্লাহর যথাযোগ্য মর্यাদা দান করে নাই ষখন তাহারা বলে, जাল্লাহ মানুब্রে নিকট কিহুই অবতারণ কর্রেন নাই; বন, তবে মৃসার জাनীত কিতাব যাহা মানুষ্যে জन্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, याহা ঢোমরা বিভিন প্ঠ্ঠায় नিপিবদ্গ কর্যিয়া কিছু থ্রকাশ
 জানিত্র না উহা ঘারা ঢাহাও শিশ্পা দেওয়া হইয়াছিন, কে ইহা অবতারণ কর্রিয়াছিন? বन, আল্লাহই; অতঃপর ঢাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনার্রপ লেলায় মপ হইচে দাও।"
৯২. "এই কিতাব কন্যাণময় কর্রিয়া অবणারণ কর্নিয়াছি याহা উহার পৃর্বেকার किणবের সমর্থक এবং यাহা ঘারা ঢুমি মলা ও উহার পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সত্ক কর; याহারা পরনানে বিব্বাস কর্র, ঢাহারা উহাত্ত বিশ্বাস কর্গে এবং ঢাহারা ঢাহাদদর সানাত্র হিফাযত করে।"

তাফ্সীর ঃ যখন তাহারা তাহাদদর প্রতি প্রের্তিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন তাহারা জাল্লাহ্র যথাcuোগ্য মর্যাদা দান করে নাই।

ইব্ন জাব্বাস (রা), মুজাহিদ ও জাবদুল্बাহ ইব্ন কাছীর (র) প্রমুখ বলেন ঃ এই আায়াতটি কুহায়শদের সষ্ধে অবতীী হইয়াছে। ইব্ন জর্রীর (র)-ও এই মত অ্রহণ কর্রিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি ইয়াহূদীদের একটি গোত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন : এই আয়াতটি ফিনহাস নামক ইয়াহূদীকে উদ্দেশ্য করিয়া অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ মালিক ইব্ন সাইফকে উদ্দেশ্য করিয়া আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। কেনना তাহাদের বিশ্বাস ছিল यে, ত'‘আলা কোন মানুষের প্রতি কিতার্ব নাযিল কর্রেন নাই।'

প্রথমমাক্ত অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কেননা আয়াতটি মক্কী। আর ইয়াহূhীরা তো আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে না। কেননা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত। আর মক্কাবাসী ও আরবরা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর রিসালাতকে তাহাদের এই বিপ্বাসে অস্বীকার করিত শে, কোন মানুষের নিকট আসমানী কিতাব অবতীর হয় না। যথা আল্মাহ তাআলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'ইহাতে মানুষের আশর্য इওয়ার কি আছে যে, যদি আমি তাহাদের মধ্য হইতে কাহারো প্রতি এই জন্য ওহী প্রেরণ করি যাহাতে মানুষ সতর্ক হয়।'

তিনি আরো বলিয়াছেন :



অর্থৎ 'আল্মাহ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?' উহাদের এই উক্তিটিই বিশ্বাস স্থাপন হইতে লোকদিগকে বিরত রাথে, যখন উহাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ। বল, ফেরেশতা যদি নিচ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তবে আমি আকাশ হইতে ফেরেশতাই উহাদের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।’

এখানে তিনি বলিয়াছেন :

অর্থাৎ 'তাহারা আল্মাহ্র যথাযোগ্য মর্यাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে, আল্নাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ
‘বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুমের জন্য আলো ও পথ-নির্দ্রেশ ছিল তাহা কে নাযিল করিয়াছেন ?'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! যাহারা মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাযিলকে অস্বীকার করে, ঢুমি


- ऊবে মূসার जানীত কিতাব যাহা মানুব্বে জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, তাহা কে नাयিল কর্রিয়াছ্ন ?’

উহার নাম হইন তাওরাত। কে জানে না বে, মূসা ইবุন ইমর্ানের প্রতি উशা নাযিল হইয়াছিন ? উহা ছিন আলো ও পথ-নির্দ্রশ স্বক্রপ। जর্থাए উহার আলোক্ সমস্যার সমাধান করা হইত এবং উহা মানুষকে অ্রাইীর অন্ধকার হইতে হিদায়াতের আলোতে নিয়া আসিয়াঢে।

ইহার পর তিনি বনিয়াছেন :


যাহা ঢোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ কর্রিয়া কিছू প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাশ তোযরা
 উহার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিত্ এবং বিকৃত ততওরাতকে তোমরা মৃন অাওরাত বলিয়া প্রচার করিতে। बথচ বিকৃত ও পরিবর্তিত অংশ অাল্নাহ্র তরফ হইতে ছিল না। তাई তিনি



‘यাহা ঘারা ঢাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিন যাহা তোমাদের পিতৃপুরুন্ণণ ও তোমরা জানিতে না।

जर্থাৎ লেই আল্লাহই ঢে কুরজান অবতীর্ণ করিয়াছেন বিনি जাওর্木াতের মাষ্যচে তোমাদিগকে বিগতকালের ইতিহাস সশ্পক্কে অবহিত কর্রিয়াছেন এবং তোমাদগিকে অবহিত
 জ্ঞা ছিন না।

কাতাদা বনেন ঃ ইহা দারা উদ্দেশ্য হইল অারবের মুশর্রিকণণ।
মুজাহিদ বলেন ঃ ইহ গ্রারা উদ্দেশ্য হইন মুসলমান জামাঅাত।

 উহ্হ অা্gাইই নাযিিল কর্যিয়াছেন।

উল্লেখ্য বে, ইব্ন আাব্বাস (রা) এই আয়াতাংশশর বে ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন উহাই সঠিক। কতক উত্তরুূনী যাহা বলিয়াছেন, টহা সঠিক নহে। ঢাহারা বলিয়াছছন, এই ছৃনে সম্ধোধিত স্তা जাল্লাহ। কারণ ইহার বাঘ বা উঘ্য অন্য কোন শশ্দ নাই।

এই ধরন্নে ব্যাখ্যা করিলে একটি পশ্ন উখাপিত হয়। তাহ হইল, তখন একটি শদ্রেইই একটি বাক্য হইয়া দাড়়ইতে হয়। তখন উহা जারবী ভাযায় অর্থহীন বনিয়া বিবেচিত হয়। অকটি বাক্小ের একটি শ<ে বিরতি চিছু টনা যাইতে পারে না।

আয়াতের শেষাংশে তিনি বলিয়াছছন :
‘অঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনার্রপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।'

অর্থাৎ তাহাদিগকে অজ্ঞতা ও গুমরাহীর খেলায় ততক্ষণ পর্যন্ত মগ্ন হইতে দাও যতক্ষণ তাহাদের মৃত্যু না আসে এবং বুঝিতে না পারে যে, আখিরাতের ৩ভ পরিণাম্ তাহাদের জন্য, না আল্লাহৃর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য ?

পরবর্তী আয়াত আল্লাহ তা‘আলা বলেন : "

অর্থাৎ ‘কল্যাণময় করিয়া নাযিন করিয়াছি যাহা উহার পৃর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কার লোকদিগকে সতর্ক করিবে।’
 বনী আদমকে সতর্ক কর।

যथা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘বল, হে লোক সকল! আমি সকল মানুষের নিকট আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

'যাহা দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিব ও তাহাদিগকে, যাহাদের নিকট আমার পয়গাম প্ৗौছিবে।'

'যাহারা কুফরী করিবে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অংগীকার।’
তিনি আরো বলিয়াছেন :
'মহা মহিমब্বিত তিনি, যিনি তাঁহার বান্দার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন যেন তিনি পৃথিবীবাসী সকলের জন্য ভীতি থ্রদর্শনকারী হইবেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘বল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইইয়াছে এবং যাহারা উন্মী, তোমরা কি ইসলাম প্রহণ করিবে ? यদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা ইইলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হঁইবে। আর যদি তাহারা খামখেয়ালি করে, তবে ঢাহাদিগকে তাহা করিতে দাও। তোমার কাজ কেবল তাহাদের পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবপত।'

সহীহদ্ময়ের হাদীসে জসিয়াছে বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ আমাকে এমন পাচটি জিনিস দান করিয়াছেন যাহা আমার পৃর্বেকার অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই।

ত্নধ্ধ্য একটি হইন, প্যেক নবীকে নির্দিষ্ঠ কোন কওমের জন্য প্রেরণ করা ছইয়াছে, কিঅ্ুু আমাকে পৃথিবীর সকন মানুব্যে জন্য নবী কর্রিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

অর্থাৎ 'যাহারা আল্নाহুন ঊপর ঈমান রাঁে এবং পরকালে বিশ্বাস রাঘে তাহারা এই


 করা ইইয়াহে, তাহা তাহারা যথাযথভাে কায়েম করে।

## 






৯৩. "ব্র জাল্লাহ সমক্kে মিথ্যা র্রচ্না কর্রে কিংবা বনে, আমার নিকট প্রত্যাদ্দশ হয়; यদিও ঢাহার প্রতি প্রত্যাদ্দ হ হয় না এবং বে বনে, আাল্লাহ যাহা অবতারণ কন্রিয়াছেন आমিও উহার অনুর্木প অবणারণ করিব, ঢাহার চাইচে বড় यानिম জার কে আছू? यमि
 বাড়াইয়া বলিবে, ঢাহাদ্র্ প্রণ বাহির কহ্র; ঢোমরা আাল্লাহ সম্বক্ধ অন্যায় বनিঢে ও চাঁহার নিদর্থন সম্ধে ঔঅত্য প্রকাশ করিতে, লেজন্য আজ তোমাদিগ্কে অবমানनাক্র শাশ্চি দেও্যা হইবে।"
৯৪. "তোমর্木া আমার নিকট নিঃসগ অবস্থায় आাসিয়াহ বেমন থ্রথমে তোমাদিগকে
 জাসিয়াए, ঢোমরা যাহাদিগকে শর্রীক করিঢে, সেই সুপা|্রিশকারীীীণকেও ঢোমাদের সহিত দেষিতেছি না; ঢোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধার্ণণা কর্রিয়াছিলে, ঢাহাও निফ্न হইয়াছে।"

‘‘্বে আল্লাহ স্বc্ধে মিথ্যা রচচনা করে তাহার চইইতে বড় যালিম আর কে ?' অর্থাৎ তাহার
 অথবা ঢাঁার সন্তান রহহিয়াহ বলিয়া প্রচার করে অথবা দাবি করে বে, তাহাকে আল্নাহ

ত'जালা রাসৃল মনোনীত কর্রিয়া প্রেরণ কর্রিয়াছেন, মূলত তাহাকে রাামূল মনোনীত করা হয় নাই ? তাই আাল্মাহ বলিয়াছছন :
‘কিংবা বলে, आমার নিকট প্রতাদেশ হয়; यদিও তাহার প্রতি প্রতাদেশ হয় না।’ ইকর্যামা ও কাতাদা বলিয়াছেন ঃ ইহা মুসায়লামাতুল কাযयাব সম্ধ্ধে নাযিল করা হইয়াছ্ছ।
 কর্যিয়াছেন আমিও উহার অনুন্রপ অবতারণ করিব। जর্থাৎ ঢাহার চাইঢে বড় यালিম जার কে, বে ব্যক্তি চানেজ কর্য়া বলে, আল্লাহ যাহা নাযিল কর্রিয়াছেন জামিও উহার অনুরপ নাযিল করিব? অनाब्র বলা হইয়াছ্ :

जর্থাৎ যখখ তাহদিগকে আমার আয়াত ৫নান হয় তখন তাহারা বলে, আমরা খনিয়াহি। কিত্ু आমরা ইচ্ঘ করিনে উহা নিজেরাই বনিতে পারি।’




অन্j আায়াতে জাল্gাহ ত'অালা বनিয়াছ্ন :
 राত বাড়़ইয়া দাও।

অর্থাৎ ‘তাহারা তোমাকে কষ্ঠ দেওয়ার জন্য তাহাদের হাত ও মুখ তোমার পতি বাড়ছয়া থाকে ;
 বুঝান হইয়াহে। यथा অनাত্র जাল্øাহ অ'র্জালা বनिয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তোমরা यদি দেথিতে পাইতে ভে, কাক্রির্রদের মৃহ্যুর সময় কের্রেশতারা তাহাদের মুথমভন ও পচাchলের উপর কিতাবে আঘাত কর্রিত থাকে।'
 করিতে তাহাদে শরীরী হইতে আা্্! বাহিন করা হয়া


 কাছীর——/১০৬

খনাইবেন। ফলে তাহাদের আছ্মা ভয় পাইয়া শরীরের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে এবং বাহির হইয়া আসিতে অস্বীকৃতি জানাইবে। এক পর্যায়ে ফেরেশতারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিলে তাহাদের আজ্মা বাহির হইয়া আসিবে। ফেরেশতারা বলিতে থাকিবেন :


الْـحـوت
অর্থাৎ ‘তোমাদের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্মাহ সম্ব<্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সে জন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর আযাব দেওয়া ইইবে।' অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে ভীষণ অবমাননা করা হইবে। কেননা তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিতে, তাঁহার আয়াতসমূহ অনুসরণের ব্যাপারর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে এবং তোমরা রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার সমালোচনা করিতে।

উল্লেখ্য শে, মু’মিন ও কাফিরের মৃত্যুকালীন সময় সম্পর্কিত বহু মুতাওয়াতির হাদীস রহিয়াচ্ছে যাহা নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসন্গে উল্লেখিত হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই ঃ


অর্থাৎ 'আল্মাহ তা'আলা মু'মিনকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে তাঁহার প্রামাণ্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাথিয়াছেন।'

এই বিষক্যের আলোচনা প্রসল্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক সূত্রে দীর্ঘ অথচ দুর্বল একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ
‘তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ অবস্থায় আসিয়াছ যের্প প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম ।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উহাদিগকে এই কথা বলা হইবে। যथা বলা হইয়াছে :
‘উহাদিগকে তাহাদের প্রতুর সম্মুত্থে সারিবব্ধ করিয়া দাঁড় করান হইবে এবং তোমাদিগকে আমার নিকট এমন অবস্থায় আনা হইবে यেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ জন্মলাভের সময়ের ন্যায় নগ্ন অবস্থায় তোমাদিগকে আনা হইইবে, অথচ তোমরা এইসব जস্বীকার করিয়াছিলে এবং ধারণা করিতে বে, কিয়ামত কল্পনা মাত্র।
 পশ্চাতে ‘ফেলিয়া আসিয়াছ।' অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা যে সকন ধন-সম্পদ পৃঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা তোমরা পচাতে রাখিয়া আসিয়াছ।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মানুষ কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সশ্পদ। অথচ তাহার সম্পদ তো ততটুকু, যতটুকু সে খাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, অথবা যাহা পরিধান করিয়া সে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তবে যাহা দান

করিয়াছে, কেবল তাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সম্পদের অবশিষ্টাংশ সে পরিত্যাগ করিয়া আসে এবং রাখিয়া আসে অন্য লোকের জন্য।

হাসান বস্রী (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বনী আদমকে সেই অবস্থায় হাযির করা হইবে যে অবস্থায় তাহারা সৃষ্টির প্রথমে ছিল। তখন আল্লাহ জাল্লা-শানুহু জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি যাহা জমা করিয়াছিলে তাহা কোথায় ? সে বলিবে, হে প্রভু! যাহা জমা করিয়াছিলাম তাহা আরো বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, এই দিনের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছ? তখন সে দেখিবে, কিছুই সে প্রেরণ করে নাই। অতঃপর হাসান বসৃরী এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :


অর্থাৎ ‘তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।’

ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ ‘তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারীগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না।’ পৃথিবীতে তোমরা যে সকল মূর্তি ও দেব-দেবীকে তোমাদের পার্থিব B অপার্থিব জগতের সাহায্যকারী বলিয়া পূজা করিতে, তাহারা কোথায় ? তাহাদিগকে তিরস্পকার ও ভৎসনা করিয়া এই কথাগুলি আল্লাহ বলিয়াছেন। কেননা দেব-দেবীকে তাহারা সাহায্যকারী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, গুমরাহীর অবকাশ সমাপ্ত হইবে, দেব-দেবীর রাজত্বের চির অবসান ঘটিবে এবং আল্মাহ তা‘আলা মানুষকে উদ্রেশ্য করিয়া বলিবেন

অর্থাৎ ‘সেই সকল দেব-দেবী আজ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আামার অংশীীদার বলিয়া মনে করিতে ?

তিনি আরও বলিবেন :


অর্থাৎ 'আল্লাহকে রাখিয়া তোমরা যাহাদের উপাসনা করিতে, তাহারা আজ কোথায় ? আজ তাহারা তোমাদের কোন সাহায্য করার শক্তি রাখে কি ? অথবা তোমরা শক্তি রাখ কি তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিবার ?' তাই এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ
و مـا نـرى مــكـم شفـعاء كم الذيـن زعمتـم انـهم فيكم شـركاء
‘তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তো তোমাদের সহিত দেখিতেছি না ।’ অর্থাৎ ইবাদতে তাহাদিগকেও আমার অংশীদার বলিয়া মনে করিতে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন : ${ }^{\circ}$ : হইয়াছে।' উল্লেখ্য বে, بينكم -কে যদি পেশের হালতে পড়া হয়, তবে অর্থ হইবে বে, তোমদের সম্পর্ক ছ্নি করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি যবরের হালতে পাঠ করা হয়, তবে, অর্থ ইইবে, তোমাদের সম্পর্ক ও বন্ধুত্ ছিন্ন ইইয়া যাইবে। অর্থ্ণৎ প্রতিমা ও দেব-দেবীর দ্বারা তোমরা যে আশা করিয়াছিলে, সেই আশা ভঞ্গ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ ‘দেব-দেবী হইতে তোমরা যাহা আশা করিয়াছিলে, তাহাও নিফল হইবে।’ অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাং ঘখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীীণণর দায়িত্ণ অহণ করিতে অঙ্ধীকার করিবেবে এবং অন্মুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন যাইবে, তখন যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তবে আমরাও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম বেমন তাহারা আমাদের সহিত সম্পর্ক ছ্ন্ন করিল। এইভবে আল্dাহ তাহাদের কার্যাবনী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।'

তিনি আরো বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘বেদিন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আ丬্যীয়তার বঙ্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না।’

তিনি আরও বলিয়াছেন :



অর্থাৎ ইবরাহীম বলিল, ‘পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রহ্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাঞুলিকে উপাস্যকৃপে গ্রহণ করিয়াছ; কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমদের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘বनা হইবে, তোমরা তোমদের প্রভুদিগকে ডাক। তাহারা ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না।’

তিনি আরও বলিয়াছেন :
.وَضَلُ عَنٌْْْ مَا كَانُوْا


অর্থাৎ ‘ম্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীদারদিগকে বলিব, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়; অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্নাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না। দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে কিক্রপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিফ্ফল হইল।'

## 






৯৫, "আg্লাহই শস্যবীজ ও দাना অ२কুর্রিত করেন; তিনি নির্জীব হইচে জীব্তকে নির্শত করেন এবং জীবন্তকে নির্জীবে পরিণত করেন; এই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় এড়াইয়া যাইবে?"
৯৬. "তিনিই উযার উন্মেষ ঘটান, তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং কাল গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্य সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সব মহা পরাক্রমশানী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।"
৯৭. "তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বিশদভাবে নিদর্শন বিবৃত করিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনি শস্যবীজ ও দানা অংকুরিত করেন। অর্থাৎ তিনি দানা দ্বারা চারা উৎপন্ন করেন এবং তদ্ঘারা বিভিন্ন ধরনের সব্জি ও বর্ধনশীল উড্ডিদ সৃষ্টি করেন। উহাতে বিভিন্ন রং, ধরন ও স্বাদের ফল-ফস্ল উৎপন্ন হয়।


-আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে।

जর্থাৎ＇তিনি প্রাণহীন বষ্లুর মষ্য হইতে প্রাণময় বস্থু সৃষ্টি করেন এবং প্রাণময় বস্থুর মধ্য


তিনি जনাত্র বनिয়াছেন ：

```
و'آي⿻⿱一⿱日一丨凵⿻丷木)
```

 आমি জীবন্ত করি এবং উহাতে উৎপন্ন করি সব্র্রি याহা তোমরা আহার কর।’

উब्नৈেথ बে बে



কেহ বनিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হইন মুরগীর ডিম হইতে বাচ্চা উৎপন্ন হওয়া অথবা মুরীী হইচে ডিম উৎপন্ন হওয়া।

কেহ বनিয়াছেন ঃ ইহার মর্মার্থ হইল，লেককার পিতার ওয়ে বদকার সঙ্তান জন্ম নেওয়া অथবা বদকার পিতার ঔরসে নেককার স্তান জন্ম নেওয়া। কেননা নেককার জীবিতের তৃন্য এবং বদকার মৃত্রের তূল্য।

অতঃপর जা্লাহ ত＇জানা বনেন ：
 जকক जল্gाइ।
 অবহেনা করিয়া কোথায় পালাইবে ？অথচ তোমরা তো মিথ্যা অবলস্বন পৃর্বক বহ উপাসকের পৃজা করিত্ছা

অতঃপর তিনি বলেন ：



 থাক্লে। जতঃপ্র রাত্র আাধার চিরিয়া উষার উন্মেয घটান ও তিনি দিক－দিগত্ত আলোকিত কর্রিয়া তোলেন। এইजাবে রাতের অবসানের সাথে সাথে অদ্ধকারেরও অবসান ঘট্তিত থাকে


 বিপরীতধর্মী जপর একটি জিনিস সৃষ্টি করিতে পূর্ণ সক্ষম। ঢাই তিনি মহাশক্কিশালী এবং
 রাতও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।
 সৃষ্টি করিয়াছছন যাহাতে সকনে প্রশাত্তির সহিত বিশ্রাম কর্রিতে পারে।

অনাত্র তিনি বनিয়াহ্ন :

তিনি आরও বनিয়াহ্ন :
 করে, শপথ দিবস্সের, যখন উহা জাবির্ভূত হয়।'

তিনি আরও বनিয়াছ্ন :



সুহইব র্ম্মীর ষ্রী সুহইব র্রমীর অতিরিক্ত বিন্দ্রির ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া বলেন : আাল্লাহ তঅঅানা সুহাইব ভিন্ন সকলের জন্য রাতকে বিশ্রামের উল্mল্যে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। কেননা সুহাইবের যখন জান্নাতের কথা ম্মরণণ আনে, তখন তিনি উহার আশায় রাতভর বিন্দ্র কাটান এবং যখন তাহার জাহন্নাম্রে কথা ম্যরণণ आসে, ঢখন তাহার ঢোখ হইতে ন্দ্রা একেবারেই উধাও হইয়া যায়। ইব্ন आবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছছন।

 থাকে। উহাদ্র आবর্তননর মধ্যে এদিক সেদিক বিন্ম বরাবর ব্যতি心্রুম দেখা যায় না; বরং



 ন্নিপ্木 আলো দিয়া। টহারা আবর্তিত হইতে থকে নিজ নিজ নির্বারিত কক্কে।

 সক্রিয়। সৃষ্টিকূন কখनো তাহার आদিষ্য সীমা অত্র্র্ম করে না এবং কখদো তাহারা লিপ্ত হয় না পার্রশ্পরিক সংখর্বে। সবকিছ్ তাহার জ্ঞানের অন্তর্গত। এমনকি পৃথিবী ও आকাশের খতিটি বিদ্দু তাঁার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে।
 উল্লেখ কর্রিয়াছেন, সেই সেই স্থান্ত তিনি তাহার আলোচনা স্বীয় ইযযত ও ইনলের উল্লেথ পৃর্বক সমাষ্ট করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন :



অর্ণাৎ উহাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অঞ্ধকারাচ্ছ্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য আবর্তন করে তাহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে; ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তা কর্তৃক সুনির্দিষ।'

সূরা হা-মীম সাজদায়ও আল্লাহ তা‘আলা আকাশ ও পৃথিবীর আলোচনাটি নিজকে আযীয ও আनीম বলিয়া শেষ করিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলেন সুরক্ষিত। এই সব পরাক্রমশালী সর্বষ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।'

অতঃপর তিনি এখানে বলিয়াছেন :

অর্থাৎ "তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

পূর্বসূরীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্মাহ তাআলা এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির তিনটি উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ যদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহা ভিন্ন চতুর্থ কোন উপকারিতা উদ্ভাবন করার দুঃসাহস দেখায়, তবে তাহা আল্মাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা রচনা করা হইবে। নক্ষত্র সৃষ্টির উপকারিতা তিনটি হইল এই ঃ আকাশের সৌন্দর্য বর্ধন, উহার সাহাব্যে শয়তান বিতাড়ন এবং স্থলে ও সমুদ্রে পথহারাদের পথ প্রদর্শন।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন : تَدْ فَصـَّنْنَا الْاَيَات অর্থাৎ ‘তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।
 এবং মিথ্যাকে বর্জন করার জ্ঞান অর্জিত হয়।

## 






৯৮. "তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে; অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।"
৯৯. "তিনি আকাশ হইঢে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ঘারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্রিদের অংকুর উদ্巾ম করেন; অনন্তর উহ্র হইতে সবুজ পাতা উদ্巾ত করেন, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আংও্রের উদ্যান সৃষ্টি করেন এবং যয়তুন ও দাড়িম্ধও; ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফল্জনি পরিপক্ক হয়, ঢখন উহাদের দিকে লক্ষ্য কর; বিশ্বাসী সশ্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

‘তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।’ অর্থাৎ আদম আদম (আ) ইইতে। কুরআনের অন্যত্র তিননি বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমািগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারী পৃথিবীতে বিস্তার করেন।'

এই আয়াতাংশের অর্থ্থে ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী, কায়স ইব্ন আবূ হাযিম, মুজাহিদ, আত, ইবরাহীম



অবশ্য ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অপর একটি রিওয়ায়াতে ও অপর এক দল হইতে ইহার ভ্নিন্নরপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা)-ও অন্য একটি দল হইতে বর্ণিত হইয়াছে : "مُسْتْ
 غ'

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ মে মৃত্যুর পর আমল বন্ধ হইয়া য়ায়, উহার পরবর্তীকাল इইল ${ }^{\prime}$
 কাছীর-৩/১০৭

 বিশদजাবে বিবৃত কর্রিয়াছেন ।' অর্থাৎ জ্ঞাनी সম্প্রদায়ের হিদায়াত্র জন্য जাল্পাহ ত'অালা স্টীয় কथাখলি সাফ সাফ করিয়া আলোচ্ন কর্যিয়াছ্ন।
 তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ কর্রেন, বাদাদদর জন্য অন্নের ব্যবস্থা করেন ও বারি বর্ষণ দ্রা


जनাত্র তিनि বनिয়াছ্ছন : তুলি।
 হইঢে সবজজি ও সবুজ বৃক্ষ উদগত হয়। অতঃপর উহাতে বীজ এবং ফল পয়দা করি। তাই

‘অতঃপ্র উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ঠ ‘শস্যদানা উৎপাদিত হয়।’ অর্থাৎ একটি ফল আর একটির সহিত ঘনিষ্তাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। ব্যেমন গম ও যবের শীষ ইত্যাদি।
 করেন।


篤 করিত্ছে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

रिজাयবাগী এই শ孔টি قنوان -রূপে পাঠ করেন এবং ইমরাউল কায়সও تنوان বनिতেন। ।थা তিনি তাহার কবিতায় উল্লেখ কর্রিয়াছ্ন :
فـاتـت اعـاليـهـ وادت اصـولـه * و مـال بقـنـوان مـن البر أحمـرا
 বহৃবচন। यथা
 आश্ভর্র্র উদ্যান সৃষ্টি করেন।

এখানে বিশেষভাবে এই ২ল্ন দুইটির কথা উল্নেখ করার উদ্mশ্য ছইন বে, হিজাযবাসীদদর নিকট এই ফল দুইটি বেশি পসদনীয়। उयू তাই নয়, পৃথিবীর সকন দেশের লোকের নিকট ফল দুইটি যथেষ্ট নোতনীয় বটে।

এই ফল দুইটির উল্লেখ করিয়া অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ‘‘েজুর ও আংণুর ফলদ্দয় দ্বারা তোমরা মাদকদ্দ্রব্য তৈরি কর এবং তৈরি কর উত্তম चाদ্য সাম্গী।।

উল্লেথ্য যে, এই আয়াতটি মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে নাযিল হইয়াছে। খেজুর ও আংশ্তর সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘যমীনে আমি খেজুর ও আংশুরের বহু উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছি।’
 এবং সাদ্দৃশ্য-বৈশাদৃশ্যের বির্চিত্র ফলমূন।

কাতাদা বলেন : ইহার একটির বৃক্ষ ও পত্র প্রায় অন্যটির সদৃশ, অথচ একটির অপেক্ষা অন্যটির ফলের গড়ন ও স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন।
 হয়, ত্খন সেইতুলির র্দিকে লক্ষ্য কর।

বারা ইব্ন আযিব, ইব্ন আব্dাস (রা) যাহহাক, আতা আল-খুরাসানী, সুদ্টী ও কাতাদা (র) প্রমুখ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা আল্মাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি কিভাবে ইহাকে অস্তিতৃহীন হইতে অস্তিত্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা ফলবান হওয়ার পৃর্বে বৃক্ষটি তো জ্বালানির উপযুক্ত ছিল। আর সেই জ্বলানি কিভাবে খেজুর ও আংঞুররূপে প্রকাশিত হইয়াছে আর উহা পাকার পরে কত দামী ফলে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা কত ধরন, রং ও স্বাদের ফল ও খাদ্য-সামब্রী সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সত্য সত্যই চিন্তা করিবার বিষয়।

অন্যত্র আল্লাহ তা'জালা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘ভূমির বিভিন্ন অংশ পরম্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্যক্ষেত্র, বিভিন্ন প্রকারের অথবা একই ধরনের খেজুর বৃক্ষ; উহাদিগকে দেওয়া হয় একই পানি এবং ফন দানের ক্ষেত্রে উহাদিগকে কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ দিয়া থাকি।’

তাই আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :
 মধ্যে আল্লাহর কুদ্ররত ও হিকমতের যথার্থ পরিষ্ফূটন ঘটিয়াছে।
 সত্রের ঢৌাঁ পায় এবং রাসূলের অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

## 



دOO. "丁াহারা জিন্নকে জাল্লাহর শরীক করে, जথচ তিনিই উহাদিগক্কে সৃষি কর্রিয়াছেন; এবং উহারা অজ্ঞানতাবশত আাল্লাহ্র প্রতি পুঅ-কন্যা আর্রোপ কর্র; তিনি มহিসানিত এবং উহারা याহা বনে, তিনি তাহার ঊর্ধে অবস্থিত।"

ঢাফসীর ः এই আয়াত্র মাধ্যম্ মুশর্রিকদের পৃজ্য দেব-দেবীসমূহকে নাকচ কর্রিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা মুশর্হিকরা জাল্gाহ্র সাথথ আর্রে অনেককে পূজা করে। মুশরিকরা শিবক ও কুফ্রীর জন্য জিন্নে আল্লাহ্র সহিত শরীক করে।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে বে,.তাহারা তো দেব-দেবীর পূজা করে। অথচ এখানে জিন্নেন পৃজ করার কथা কেন বলা ইইল ? ইহার জবাব হইন ব্, जাহারা ব্যে সকল দেব-দেবীর পুজা করে, তহা জিন্নেরই থ্ররোচন ও কুমম্রণণায় করিয়া থাকে। আল্মাহ ত'আানা বলিয়াছেন :


অর্থৎৎ, 'তাঁার পর্রিবর্ত্ তাহারা দেবীর পৃজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পৃজা করে। আడ্লাহ তাহাকে অভিসশ্পাত করেন এবং লে বলে, আমি ঢোমার দাসদের একটি নির্দিষ্ঠ অংশ্ গ্গহ করিবই এধং তাহািগকে করিব পথషষ্ট; ঢাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিষ্যযই নির্দেশ দিব এবং তাহারা পখর কর্ণচ্ম্দে করিরেই এবং তাহাদিগকে নিষ্য়ই নির্দেশ দিব এবং তাহারা আল্gাহ্র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্মাহ্র পরিবর্তে কেহ
 প্রতশ্রুতি দেয় এবং ঢাহাদদর স্রদ়় মিথা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাহাদিগকে বে প্রতিশ্রুতি দেয়, जাহা ছনनা মা্র।

অর্থাৎ ‘তোমরা কি আমাকে রাখিয়া শয়णন ও ঢহার অনুসারীণণকক আপন কররিয়া निত্ছে ?

হযরত ইবরাহীম (আ) ঢাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন :


অর্থাৎ হে পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করিবেন না। কেননা শয়তান রহমানের নাফরমান।

অন্যুর্র তিনি বলিয়াছেন :


जর্থাৎ, ‘হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম না যে, শয়তানের উপাসনা করিও না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ? তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

ফেরেশতারা কিয়ামতের দিন বলিবেন :


অর্থাৎ ‘ফেরেশতারা বলিবে, তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সহিত, উহাদিগের সহিত নহে; উহারা তো পৃজা করিত জিন্নদিগকে এবং উ্য়াদের অধিকাংশই ছিন শয়তানদের ভক্ত।'

তাই আল্মাহ তাআলা বলেন :
 তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ্ছন।' অর্থাৎ মুশরিকরা শয়তানকে; আ আল্লাহর শরীক নির্ধারিত করে। অথচ উহাকে আল্পাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টিকর্তা আল্gাহর সহিত তাহার সৃষ্টিকে এক কাতারে রাখিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে কি ? ইবরাহীম (আা) বनিয়াছেন ঃ

जর্থাৎ ‘কি আশ্র্য! তোমরা সেই সকল বস্থু পূজা কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে তৈরি করিয়াছ? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমদের উপাস্য দেব-দেবীদিগকে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তোমাদের উচিত এককভাবে লা-শরীক আল্মাহৃর ইবাদত করা।’

এবং ‘উহারা অজ্ঞানতাবশত আল্gাহ্র পুত্র-কন্যা নির্ধারণ করে।’
ইহা দ্বারা আল্নাহ্র চরিত্রের ব্যাপারে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তিপৃর্ণ বিশ্ধাসের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। কেননা বিভ্রান্তরা বলে, আল্নাহ্র সন্তান রহিয়াছে। যথা ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র

আল্লাহ্র পুর্র। ছিন্টানরা বলে, ঈসা जাল্ধাহ্র পুত্র। जারবের মুশরিকরা বলে, ফেরেশতারা

‘যালিমদ্রের এইসব কथা হইতে আল্ধাহ বহ ঈর্ধে ও পবিত্র।’
 পৃর্বসূরীগণ শদणির এই সকল অর্থ করিছেন।

 আল্লাহর পূब-কন্যা নির্রারিত্ত কর্রিয়াহ্র।
 প্র্র-কন্যা আরোপ কর্য়য়াছ্’’


ইবৃন জারীীর (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন বে, তাহারা ঢাহাদের উপাসনার মধ্যে আল্নাহর সহিত জিন্নকে অশ্শীদার করে। অথচ আা্নাহ ত’আানা অইসবকে কাহারো সহযোগিতা ছাড়া রকক শক্তিতে সৃৃ仑ি করিয়াছেন।

 সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে তাহারা অইর্পপ বনার দুঃসাহস পাইয়াছে। কেননা যিনি 'ইলাহ,' তাহার পুত-কন্যা বা কোন ষ্রী থাকিতে পারে না এবং তাহার সৃষ্টিকেও তাহার সহিত

 তাহ হইতে তিনি বহৃ উ柢 ও পবিত্র।'

## ع (1.1)

## 


 সবিলশষ অবহিচ।"
 পও্নকারী । আাকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি কর্রার পূর্বে তাহার সামনে ইহার কোন নযুনা ছিল না। যুজাহিদ ও সুদী এই অর্থ কর্রিয়াছেন। বিদ'অতকে এই জনাই বিদ'অাত বলা হয় ব্য, ইহা সम্ণূর্ণ নতুন এবং উহা প্রচলনের পৃর্ব্র পৃর্ধসূরীদদর হইতে উহার কোন প্রমাণ-পাওয়া যায় না।
 কেননা সত্তান জন্ম দেওয়ার জন্য একই তুণ ও বৈশিষ্ট্যের দুইটি জীবের প্রক্যোজন। जথচ
 তিনি সবকিছুর স্রষ্ঠ।। তা তাহার কোন ত্তী বা সত্তান থাকিতে পারে না।

जনাত জাল্মাহ ত'জালা বলিয়াছছন :




 করিয়াছ। হয়ন্তে জাকাশমঙলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে ও পর্বত্শ্ণলী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ কর্যাত্; সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। আকাশমওনী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই দয়াময়়ের নিকট বে উপস্থিত হইবে না দাসর্রপ।। ঢাহার জ্ঞান তাহাদিগকে পরিবেষেন করিয়া রাথিয়াহ্ এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা কর্যিয়া রাথিয়াছেন। জার কিয়ামতের দিবসে উহাদের সকলেই তাঁার নিকট জাসিবে নি০সभ অবন্शুয়।



এখানে পরিষারতবে जাল্লাহ ত'জালা বলেন, তিনিই সমষ্ঠ কিছ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং
 भার্র ? जথচ তাঁহার কোন তুননা নাই। দিতীয়ত, যাহার त্রী নাই তাহার কিভাবে পুশ্র-কন্যা জন্ম


##  

১০২."এই তো আল্লাহ ঢোমাদ্রর প্রতিপানক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই

 সৃশ্মদর্গী, সম্যক পর্রিজ্ঞাত।"
 আল্লাহ, यিনি সৃষ্টি কর্রিয়াছ্ন সমষ্ঠ কিছ্৷। তাহার নাই কোন সত্তান-সד্ততি এবং নাই কোন

त्री -পরিজন। সৃষ্ধिকর্ত একক ना-শরীক "जাল্লাহর ইর্বাদত কর।" आর্র ন্নীকৃতি দাও বে, তিনি এক ও অদ্দিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন ইনাহ নাই। তাহার কোন পুত্র নাই এবং তিনিও কাহার্রা পুর্র নन। তাহার কোন স্তী নাই জার নাই তাহার কোন সমকক্ষ।
 এবং তত্ত্রেবধায়ক। তিনি নিজেকে ব্যতীত সবার ব্যাপারে ভাবেন, তিনিই খাদ্য দেন এবং রাতে ও দিলে তিনি সকলের ক্থথীর সংস্থান করেন।

এই जায়াতাংশের মর্মার্থের ব্যাপার্র প্বর্বসূরী ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।
প্রथমত তাহাকে পৃথিবীতে দেখা যাইবে না বটে, কিন্ুু আখিরাতে দেখা যাইবে। এই ব্যাপারে সহীহ, মুস্নাদ ও সুনানসমূহে রাসূনুল্নাহ (সা) হইতে যুতাওয়াতির রিওয়ায়াতে অকাধিক সূত্রে বর্ণিত অকটি হাদীস হহহহয়াছে। यथा :

মাসৃক্রক (র)......আার্য়শা (রা) হইইত বর্ণনা করেন বে, আয়েশা (রা) বলেন : ব্ব ব্যক্তি মনে করিবে বে, মুহামাদ (সা) আল্ধাহকে অবলোকন করিয়াছ্লেন, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলিবে।

অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াতে বে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করিবে। কেননা



ইব্ন জাবূ হাতিম (র)......মাসক্রক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
মাসক্রক (র) হইতে জারও বহ্হ সূడ্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ সংকনनে आয়েশা


তবে ইব্ন আাব্রাস (রা) হইতে ইহার বিপরীত অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্র দর্শনকে ‘্মুত্াাক’ বা শর্তহীন রাথিয়াছেন । তাহার দর্শন লাডকে কোন কালের সহিত निर्मिষ করেন নাই। ইব্ন আাব্মাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে বে, তিনি স্বপ্নে দুইবার জাল্লাহ্র দর্শনলাভ কর্রিয়াছেন। ইনশা-जাল্লাহ এই ব্যাপার্রে সূরা নাজমে রিশদ আলোচনা করা হইবে।

ইব্ন जাবূ হাতিম (র)...... ইসমাঈল ইবৃন जनীয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : y
 তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন।' হাশিম ইব্ন উবায়দুন্মা হইতেও এইর্পপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।
 না।' হাদীসের বর্ণনামতে ইহা আখিরাতের জন্য পর্যোজ্য হইবে।

মু তাযিলারা তাহাদের ইচ্মামত এই অর্থ কর্যিয়াছে বে, जাল্মাহকে ইহকালে ও পরকালে কোনকালেই দেখা যাইবে না। आহলে সুন্নাত ওয়াन জামাঅাত মু'তাযিলাদের মূর্ধবe এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়াছেন।। কেননা পরকানে আল্মাহ্র দর্শনলাড হইবে বলিয়া কুরজান ও হাদীলে প্রমাণ রহিয়াছে। যथা কুরजানে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘সেদিন কোন কোন মানুষের মুখমণ্অল উজ্জ্বল হইবে। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।’
 অর্থাৎ 'অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে আড়ালে থাকিবে।'
ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র দর্শনলাভের সময় যু‘মিনদের দৃষ্টির সামনে কোন পর্দা থাকিবে না।

একটি মুতাওয়াতির হাদীসে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, আনাস, জুরাইজ, সুহাইব ও বিলাল (রা) সহ অনেক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু‘মিনগণ আল্মাহকে পরকালে স্ব স্ব ঘরের বাতায়নে এবং জান্নাতের উদ্যানের মচ্ধ্য দেথিতে পাইবে। আল্পাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইহা নসীব করুন, আমীন।
 ধরিয়া রাখা যাইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবুল হাসীন ইয়াহিয়া ইব্ন হাসীন হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রিওয়ায়াতটি অচ্যন্ত দুর্বল।

দ্বিতীয়ত এই অর্থ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ্রে পরিপন্থী। অন্যথায় হয়ত তাহারা ادر ال দ্বারা

जপর একদল বলিয়াছেন : ادرال দ্বারা আল্লাহ্র দর্শন লাভের অর্থ গ্রহণ করা এবং অনুধাবন অর্থ বর্জন করা হইলে উভয় অর্থ্থে মধ্যে কোন বৈপরীত্যের כ্, ষ্টি হয় না।
 করিলে সাধারণ অর্থ বর্জনের প্রশ্ন আসে না।

এখন মতবিরোধের ব্যাপার হইল যে, এখানে যেই ادرالـ - -কে নফী বা অস্বীকার করা ইইয়াছে, সেই ‘ইদরাক’ কি ?
 অবহিত হওয়া।' আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় সম্পর্কে একমাত্র তিনি নিজেই অবহিত। দ্বিতীয় কেহ ঢাঁাহ সার্বিক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত নয় । অবশ্য যদিও মুমিনরা আল্মাহ্র দর্শনলাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে বাহ্যিক দেখামাত্র, ঢাাহার মৌলসত্তা দর্শন নয়। যেমন আমরা চাদদকে দেখিয়া থাকি কিন্তু উহার মৌলর্রপ সম্বক্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাই আল্পাহ, যিনি উপমাহীন চাাহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা তো দুঃস্বপ্নমাত্র।

ইব্ন আলীয়া (র) বলেন ঃ আল্নাহকে যে দেখা যাইবে না, এই কথা ইহকালের জন্য প্রযোজ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 বলে احاطـة বा সার্বিক ব্যাপারে সমান জ্ঞান রাখাকে। তাই কাছীর—৩/১০৮-

দর্শনলাভ ভ্যে সब্ব নহহ, তাহা বनা যায় না। বেমন কাহারো यদি পৃথিবীর সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞা না থাকে जবং কোন বিযয় সস্পর্কে জ্ঞা থাকে, তবে ঢাহাে অজ্ঞান বনা যাইবে না।



 এই কथা বুঝায় না ハে, লে মোটেই ণণ বর্ণনা করিতে পারে না।
 এই আয়াতাণশের ব্যাথ্যা প্রসলে বলেন ঃ ইহার অর্থ হইন, "কোন দৃষ্টিই অল্লাহকে আয়ত্ত কর্রিয়া নিতে পারিবে না।

 আকাশ দেখিতে পাও ? সে উজ্তরে বলিল, হাঁ, দৌখিতে পাই। অতঃপর় তিনি বলিলেন, আচ্ম,

 ’رَ






এই সম্পর্কে ইব্ন অাবূ হাতিম (র) নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা কর্যিয়াছেন :
आবূ যুরাজা (র)......অাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आাূ সাঈদ খুদরী




হাদীসটি গগ্রীব। এই সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সৃত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই। সিহাহ সিও্তার কোন কিতাবেও এই হাদীসটির উল্লেখ নাই। जাল্লাহ ভান জানেন।

 (রা) বলেন ঃ মুহান্মদ (সা) স্ষীয় রবকে স্বচক্ষে অবলোকন কর্রিয়াছেন। তখন তাহাকে এই প্রশ্ন


जর্থাৎ ‘তিনি দৃষ্টিत অধিগম্য নহেন, কিন্ুু দৃষ্টিশক্তি তাহার অধিগণ।’

তখন তিনি জবাবে বলেন, কথাঢা এমন নহে। কথাঢা হইল বে, যখন জাল্মাহ ত'আলা তাঁহার নূরের তাজান্ধীর পুরাপুরি ম্ফূর ঘটান, তখন তাঁহাকে চক্কু দ্মারা অবলোকন করা যায় না

 তখन তাহার সামনে কোন ব্দ্ স্থির থাকিতে পারে না।

হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতে সহীহ, কিষু তাঁাদের কেহ ইহা উছ্তত করেন নাই।
 বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তখ্রালা ন্দ্রা যান না আার নিদ্রা যাওয়া ঢাহার জন্য সমীচীন নয়। কেননা তিনি মীযান সংস্হাপন কর্রিয়া বা্দার প্রতি দিবস ও র্রাতের উপস্থিত করা আমননামার পরিমাপের দিকে সयত্ন দৃষ্টি রাখিত্তেন। তাহার পর্দা নুর অথবা আঞ্ৰনের। যদি তাঁারর পর্দাসমূহ উদ্ঘাটিত হয়, তবে উহার নূরের তাজাল্লীতে সমষ্ঠ পৃথিবী ভম্ীীভূত হইয়া যাইবে। তাই কোন দৃষ্টিশক্তি দ্যারা তাঁহাকে অবলোকন করা যায় না।

পৃর্ববর্তী নবীদের প্রতি নাयিলকৃত গন্থ বর্ণিত হইয়াছে বে, মूসা (অা) যখন जাল্লাহ্র দর্শন
 বनिয়াছিলেন ঃ হে মৃসা! কোন জীবিত বস্তু जমার দর্শনলাড করিতে পার্র না; यদি দর্শন লাভ করে, সে মৃহ্যুবরণ করিবে। जার কোন ত্ক বস্থুর উপর আামার তাজান্ধী পতিত হইলে তাহা ভশ্মীভূত হইয়া যাইবে। তাই জাল্লাহ ত'অালা বলিয়াছেন :


- जর্থাৎ যখन তাহার প্রডুর ঢাজাడ্ধী পাহাড়ে প্রকাশ পাইন, সে হুড়ি খাইয়া বেহৃশ হইয়া পড়িল; যখন সঢেতন হইল, বলিল, পবিত্রত তোমারই, আমি তোমার নিকট ঢওবা করিতেছি; जার জামি সর্বাচ্ম ঋমানদার।’

উন্নেখ্য বে, এখান্ন जাল্gাহ্ন দর্শন লাভকে বে নষী বা অস্বব বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ কোন অবস্থার জন্য বিশিষ্ট। তাই ইহ দ্যারা কিয়াযজের দিন আাল্gাহ্র দর্শন লাভের অসজ্যাব্যতা প্রयाविত হয় ना।

जাই উম্মুল মু'মিনীন আফ্যেশা (রা) আখিরাতে আল্লাহ্র দর্শনनাভের সষ্যাব্যতার কथা বनिয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাহার দর্শন লাড অসब্ব বলিয়া মত্তব্য কর্যিয়াছ্ছন। ঢাঁহার দনীল হইন এই আয়ার্তট :

## 

जতএব ادر ك দ্বারা বে দর্শন লাভকে নফী করা হইয়াছ, তাহা হইন তাহার जাयমত ও জালালের পৃণ্ণ প্রকাশ্রে সময়। তাই এই অব্থায় কোন মানুষ কিং্বা ফের্রেশতত তাহার দর্শন নাভ করিতে পারে না।





 কিন্হু তিনি সকল বস্বুকেই দেখেন।’

जाবুল जानीয়া (র) (
 সস্পক্কে সুপরিজ্ঞাত। जান্লাইই ভান জানেন।

भুত্রের পতি নুকমান হাকীম্মে উপদেশ উদ্ধূত করিয়া জাল্লাহ তজালা বলেন :


जब্থ ‘হে বеস! কে小ে কিছू যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ডে অথবা আাকাশে কিংবা মাটির নীচে, जাল্লাহ ঢাহাও টপস্থিত করিবেন। আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাtyন সব বিষয়ের।’

## 

## 

د08. "তোমাদের প্রতিপানকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট শ্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য आসিয়াছে। সুত্রাং কেহ উহা দেথিনে উহা দ্যারা সে নিজেই লাভবান হইবে। আর কেহ না দেখিনে তাহাতে সে নিজেই ক্ষত্গিষ্ত হইবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।"
১০৫. "এইভাবে নিদর্শনাবনী বিভিন্ম প্রকারে বিবৃত করি; ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, ছুমি ইহা পৃর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ। কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।"

তাফ্সীর : 'الْبْnَتَبِر অর্থ সেই সকল দলীল-প্রমাণ যাহা কুরআনে বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা রাসূলুল্নাহ (সা) মানবতার সম্মুখে পেশ করিয়াছেন।
 হইबে!

অন্যত্র আল্পাহ তাআআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঞ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথज্রষ্ট হইবে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্ধংসের জন্য।’
 নিজেই ক্ত্ঞ্পিস্ত হইবে। অর্থাৎ তাহার প্রত্তি বিপদ আপতিত হইবে।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘ব্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ ইইতেছে বক্ষস্থিত হ্বদয়।’
 পর্যবেক্ষকও নহি এবং তত্ত্বাবধায়কও নহি; বরং আমি তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িতৃপ্রাপ্ত মাত্র। আল্লাহ যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে চাহেন গুমরাহ রাখেন।
 প্রকারে বিবৃंত করি।' অর্থাৎ বেঁখানেই আমার এক্কত্ববাদ প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই আমি উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। যখনই জাহিলরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র একত্ববাদকে অস্বীকার করার অপচেষ্ঠা করিয়াছে, তখনই আমি ঢাহাদিগকে লা-জওয়াব করিয়া দিয়াছি।

মিথ্যাবাদী কাফির ও মুশরিকরা বলিতেছিল, ‘হে মুহাম্মদ! তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব হইতে নকল করিয়া পাঠ করিতেছ এবং যাহা শিক্ষা দান করিতেছ, তাহাও পূর্ববার্তী, কিতাব হইতে নকল করা।' ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও যাহহাক (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

তাবারানী (র)......আমর ইব্ন কায়সান হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন কায়সান বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট তুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ব্যবহ্গত শব্দটি হইল دار ست যাহার অর্থ হইল, পাঠ করা। ইহা বিতর্কের স্থানে ব্যবহতত হয়।

যथা অন্যত্র আল্লাহ তাআললা ইহাদের মিথ্যাবাদিতা ও গৌাড়ামীর আলোচনা করিয়া বলেন :


जর্থাৎ 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, মুহাম্মদ ইহা উদ্ডাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। উহারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে। উহারা বলে এইখুলি তো সেকালের উপকথা যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে।'

অন্যত্র আল্মাহ তাআলা ইহাদের ভুল ধারণার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ



অর্থা ‘’ে তো চিত্তা করিল এবং সিদ্ৰাত্ত করিল，অভিশষ্ হউক সে，কে小ন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত এহণ করিল। जারও অভিশষ্ঠ ইউক সে，কেমন করিয়া সে এই সিদ্জান্ভে টপনীত হইন। লে জাবার চাহিয়া দেখিল। অতঃপপর লে ঙ্রবুঞ্চিত করিল ও মুথ বিকৃত করিন। অতঃপর লে একবার পিছাইয়া গেল এবং পরে দত্তরে ফিরির়া াসিল এবং ঘোষণা゙ করিল，ইহা তো লোক


 বাতিলকে পরিত্যাগ করে，जামি ঢাহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবনী সুশ্পষ্টভাবে বিবৃত করি। जার কাফি্রদদর গুমরাহী এবং মু＇মিনদের হিদায়াত খ্রাক্তির মধ্যে जাল্gাহ্র রহহ্য রহহিয়াছে।

যथা আা্লাহ ত＇অলা বলিয়াছ্ন ：


তিনি जারও বनিয়াছে ：
 তাহাদ্রে জন্য，यাহাদের অত্টরে ব্যাধি রহিয়াহ্ ও যাহারা পাयাণ হূয়। আর যাহারা বিপাসী， তাই，দিগকে जবশাই অাল্লাহ সর্লপথথ পরিচালিত করেন।＇

তিনি আরো বলিয়াছ্নে ：





هو
 আামি উহাদের সংখ্যা উন্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদদর প্রত্য় জন্মে，বিশ্ধাগীদের বিশ্ধাস বর্ধিত হয় এবং ঈমানদার ও কিতবীণণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে যাহাদের অত্তরে ব্যাধি আছে，তাহারা ও কাফিবরা বলিবে，আল্লাহ এই উপমা ঘ্মারা কি বুঝাইতে চাহেন ？

এইভাবে আল্লাহ যাহাকে ইম্ছ বিভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান। প্রতিপালকের বাহিনী • সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।’

তিনি আরও বলিয়াছেন ：


الاَّخَسَارَا
অর্থাৎ ‘আমি অবতীর্ণ করি কুরআন，যাহা বিশ্ধাসীদিগের জন্য প্রতিষেধক ও অনুগ্রহ। কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।’

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ：


অর্থাৎ বল，বিষাসীঢদর জনা ইহ পথ－নিদ্দেশ ও ব্যাধিন প্রতিকার। কিন্ু যাহারা অবিব্পাসী， তাহাদের কর্ণে রহিয়াহে বধিন্রত এবং কুর্ান হইবে ইহাদের জন্য অঙ্ধকার স্বক্রপ। ইহারা এমন ভে，ব্রে ইহািিগকে আাহান করা হয় বহা দূর হইতে।

এই ধরনের বহ আয়াত রহহিয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় বে，আল্মাহ তা‘আলা কুরজানকে মু＇মিনদের হিদায়াতের অন্য অবতীর্ণ কর্যিয়াছ্ন। आারও প্রমাণিত হয় ব্য，जাল্লাহ অ＇আলা यাহাে চাহেন，পথলষ্ট করেন এবং যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন।

তাই এখানে জা্ধাহ ত＇আলা বनিয়াছ্ন ：

অর্রাৎ ‘এইভাবে নিদর্শাবनो বিভ্নিন্ন প্রকরে বিবৃত করি；ফলে অব্ব্যাসীগণ বলে，पুমি ইश পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন কর্রিয়া বলিতেছ। কিষ্ু অমি ঢো সুস্পষ্ছতেব বিবৃত করি জ্ঞনী সम্প্রদাক্যের জন্য।＇
 বলিয়া বর্ণনা ঝর্রিয়াছেন। যাহার অর্থ হইন，जধ্য়ন করা বা শিক্ষাদান করা।

যুজাহিদ，সুদ্দ，যাহহাক ও আাবদুর রহহান ইবৃন বিয়াদ ইব্ন আসনাম（র）－ও এইজ্রপ্প বলিয়াছান।

মা＇মার হইচে আবদ্দুর রাযयাক（র）বর্ণনা করেন ব্যে，হাসান（র）এই শদট্টিকে درست বनिয়া অতিমত প্রদান করিয়াহেন। যাহার जর্থ হইল انمحت

আবদ্দুর রাযযাক（র）．．．．．．ইব্ন যুবায়র ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে，ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ বাচারা শদটিক্কে נرست রৃপে পাঠ করে，কিন্ুু শদটি হইল درست

আবূ ইসহাক আন－হামদানी হইতে ঔবা（র）বর্ণনা করেন ভে，ইবৃন মাসউদ（রা）
 जヌংじ সাকীন।
 সামনে পাঠ কর, তাহা আমাদ্দর পৃর্ব্রে কিতবে আলোচিত হছইয়াছছ ! जার ইহা কোন নূতন কথা নয়; ব্যং বহ পুরাত্ কথ্থ।

সাঈদ ইব্ন আবূ আা্রবা (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, তিনি ইহাকে


মা'মর বলেন ঃ কাতাদার কিরাঅাতে נرست রহিয়াছে। जার ইবৃন মাসউদের কিরাআাতে রহিয়াছে m Kপপে।

जাবূ উবাইদ জাল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র)......হার্ন ইইতে বলেন ঃ উবাই ইব্ন কাব
 শিক্ষা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি গর্রীব।

অবশ্য উবাই ইব্ল ক’ব (র্া) হইতে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে। যথা ইব্ন মারদুবিয়া (র)......উবাই ইব্ন ক’ব (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে ব্, উবাই ইব্ন ক’ব (রা) বলেন : রাসুনুब्वाई আমাকে

ওয়াহাব ইব্ন যামাআ'র সৃত্রে হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে ইহা বর্ণা করিয়াছেন। তিনি
 সনদ সহীহ বটে, কিব্মু সহীহদ্রে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

## 

## 

১০৬, "তোমার প্রতিপালকের নিকট হইঢে তোমার থ্রতি যাহা থ্রঢ্যাদেশ হয়, ঢুমি ঢাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অन্য কোন ইনাई নাই; এবং অং্শীবাদীদের হইচে দৃর্রে থাক।"
১০৭. "जাল্লাহ यদি ইম্श কর্রিতেন তবে ঢাহারা শিরক করিত না এবং তোমাকে ঢাহাদের জন্য র্রক্ নিযুক্ত কর্নি নাই; जার ঢুমি ঢাহাদের অভিভাবকও নए।"


‘তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তাহারই অनুসরণ কর।’ অর্থাৎ উহার অনুসরণ কর এবং উহার ঊপরে আমল কর। কেননা আাল্লাহ পক্র হইতে তোমার প্রতি যাহা ওফী হইয়াহে, ঢাহা সত্ত। উহার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যার সংমিশ্রণ নাই। जার তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইনাई নাই।

 প্রদানকে সश কর। ইহার কারণে আল্লাহ অ'আালা তাহাদের উপ্র তোমাদিগকে বিজয়ী

করিবেন এবং তাহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আর জানিয়া রাখ যে, উহাদের গুমরাহীর মধ্যেও আল্লাহর হিকমত নিহিত রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ ইচ্মা করিলে সকল মানুষকে হিদায়াত দান করিতে পারেন এবং পারেন সকল মানুষকে হিদায়াতের উপর একত্রিত করিতে।
 অর্থাৎ ইহার মধ্যে তিনি হিকমত নিহিত রাখিয়াছেন। তিনি স্বাধীনমত কর্ম সম্পাদন করার অধিকার রাখেন। কেননা কাহারো নিকট তিনি জবাবদিহি করার জন্য মুখাপেক্ষী নহেন; বরং সকলকে তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন :
 অর্থাৎ তাহাদের কথা ও কাজের হিসাব রাখার দায়িত্ব তোমার নয়।
 কর্ম সংস্থানের দায়িত্বও তোমার নয়।
 পৌঁছাইয়া দেওয়া।

অন্যত্র আল্মাহ তাআ’লা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো ওখু একজন উপদেষ্ঠা। উহাদিগের কর্ম নিয়ন্তা नइ।

অর্থাৎ ‘তোমার দায়িত্ হইল প্পৗছাইয়া দেওয়া আর আমার দায়িত্ব হইল হিসাব গ্অহণ করা।


১০৮."আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও ना, কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত জাল্লাহকেও গালি দিবে; প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদ্দের কার্যকনাপ সুশোভন কব্রিয়াছি; অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বক্ধে অবহিত করিবেন।"

তাফসীর ः আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার রাসূল ও মু’মিনদিগকে মুশরিকদের উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদিওবা তাহাতে সামান্য কোন উপকার নিহিত থাকে, কিন্নু

কাছীর— O/১০৯

পরিণতিতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাহারাও মুসলমানদের আল্লাহকে গালি দিবে। আর তিনি रইলেন আল্gাহ, यিনি ব্যতীত অন্য কোন ইনাই নাই।
 বলেন ঃ মুশরিকরা বলিত, হে মুহাম্ম! তোমার উচিত হইবে জামাদের ইলাহদিগকে গালি দেওয়া হইতে বিনত থাকা, जনাথায আমরাও তোমাদের ইলাহকে গালি দিব ও তাহার


 প্রতিমাদিগকে গালি-গালাজ করিত। ফলে কফিিররাও সীমালংঘন করিয়া আল্নাহকে গালি-গালাজ করিতে থাকে। অতঃপ্র জা্্াহ ত'জ'লা নাযিন কর্রে ঃ


जর্থাৎ 'আল্ধাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না।'
आালোण আয়াতের ব্যাথ্যায় সুদী (র) হইঢে ইবৃন জাবৃ হাতিম ও ইবৃন জারীী (র) বর্ণনা
 आসিয়া বनिবে, आপনি আপনার ভতিজিাকে বারণ করিয়া যান। আপনার মুত্যুর পর তাহাকে यদি আময়া হতা করি, তাহা হইলে আররের লোক আমাদিগকে বলিবে লে, জাবূ তানিবের জীবিতাবস্शায় মুহাম্দদ কিছু না করিতে পাক়্িয় তাহার মৃত্যুর পর অসহায় মুহাম্মদকে হত্যা কর্য়াছে।

সেমতে আাূ জাহন, আবূ সুফিয়ান ও আমর ইবনুন আ’সসহ কতক লোক আবূ তািিব্রে
 করিন। आবূ তালিব তাহাদিগকে ঢাহার নিকট জাসার জন্য ডাকিন।

তাহারা বলিল, হে আবূ তািিব! আপনি আমাদ্র বয়ষঃজ্যেষ্ঠ এবং আামাদের সর্দার।
 দাবি হইল, আপনি তাহাকে ডাক্যিয়া বলিয়া দিন বে, সে ভেন কখল্না জমাদের উপাস্যের নাম


এই কথা ఆनिয়া অাবূ তলিব হযরত নবী (সা)-কে ডাকিলেন এবং বলিলেন, উহারা
 এই কथার অর্থ অাম বুঝিভে পারি নাই এবং এই লোকদ্দর আাপন্নর উদ্দোই বা কি ?

তথन তাহারা বলিল, আমাদ্র উদ্দশ্য হইন, ঢুমি আমাদের সহিত এবং আমাদদর ঊপাস্যদের সহিত স্ঘবহার করিবে ও বক্দুঢৃপৃর্ণ সপ্পর্ক বজায় রাখিবে। ঢাহা হইনে আমরাও


जতঃপর রাসূন্ন্ধাহ (সা) বলিলেন ঃ আামি তোমাদিগকক এমন একটি কথ্থা বলিব কি, বে কथाর উभর তোমরা যদি আযল কর এবং মানিয়া নাও, তাহা হইলে তোমরা জারব ও আজলের বাদশাহী পাইবে, সকল দেশ হইতে তোমাদের নিকট রাজস্ব আসিতে থাকিবে ? জাবূ জাহন বनिन, ঢোমার লেক্রপ একটি নয়, দশঢt কথাও কবৃন কর্রিয়া নেওয়ার জনা আযরা প্রষ্থুত


তাহারা উহা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল এবং বিদ্রপপ করিল।
আবূ তালিব বলিলেন, হে ভাতিজা! তুমি এই কথাটি বাদ দিয়া আন্য কোন কথা বল। তোমার কওম তো এই কথাটি ঔনিলে ক্ষেপিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাi) বলিলেন ঃ চাচা! এই কथাটি বাদ দিযা অন্য কথা বলার কি অধিকার আমার আছে ? ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা আমি বলিতে পারিব না।"

তাহাদের উদ্দেশ্যে ছিল, রাসূলুল্নাহ (সা)-কে নিরাশ করিয়া দেওয়া ও ঢাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু তাহারা ইহাতে ব্যর্থ হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়ে উঠে এবং বলিতে থাকে, তুমি আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেওয়া ইইতে বিরত না হইলে আমরাও তোমার আল্লাহকে


অর্থাৎ 'তাহারা সীমানংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্মাহকে গালি দিবে।'
এথানে বিরাট অপকারিতা ইইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য সামান্য উপকারিতা পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া. হইয়াছে। সহীহ হাদীসে আসিয়াছে, রাসুলূল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে তাহার পিতামাতাকে গালি দেয়, সে সর্বাপেক্ষা বেশি অভিশষ্ত।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্মাহর রাসূল! সন্তান পিতামাতাকে কিভাবে গালি দেয? রাসুলূল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দিলে সে পাল্টা তাহার পিতাকে এবং একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাতাকে গালি দিলে সে পাল্টা তাহার মাতাকে গালি দেয়।
 তাহাদের কার্यকনাপ সুশোভন করিয়াঁছি।' অ'র্থাৎ যেমন এই কওম মৃর্তিপৃজাকে পসন্দ করে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এমন ছিল। তাহাদের নিকটও তাহাদের ধর্ম উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাদিগকে তুমরাহীর মধ্যে রাখাতেও আল্লাহর হিকমত் নিহিত রহিয়াছে। তিনি যাহা ইচ্মা তাহা করার অধিকার রাখেন।
 প্রত্যাবর্তন করিিতে হইবে।

- فَيُنْبِئُ করিবেন।' অর্থাৎ তাহাদের আমলের প্রতিফল দান করিবেন। यদি আমল বদ হয় তবে বদ প্রতিंফল সে পাইবে, আর যদি আমল নেক হয় তবে নেক প্রতিদান সে পাইবে।


##  










 आगिए।

















 সোনা ইইয়া যাইবে। তবে যদি নিদর্শন প্রেরণের পরও তাহারা আপনার উপর ঈমান না আনে, তাহা হইইলে অবশ্যই তাহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিয়া ধ্বংস করা ইইবে। যদি আপনি ভাল মনে করেন তো তাহাদ্রের তওবা নসীব হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন। আল্মাহ তাহাদের তওবা কবূল করিবেন। রাসূল (সা) বলিলেন : বরং তাহাদের তওবাকারীদের তওবার দুয়ার খ্ালা রাখা ২উক। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল:

হাদীসটি মুরসাল। তবে বিভিন্ন সূত্রে উহার সমর্থন মিলে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

অর্থাৎ 'আমি এই কারণেই নিদর্শন পাঠাইতে বিরত থাকিতেছি মে, অতীতের সম্প্রদায়গুনি উহাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।’

তাই তিনি এখানে বলেন :

অর্থাৎ ‘তোমরা কি বুঝিতে পারিবে যে, নিদর্শন যখন উপস্থিত করা হইবে, তখনও তাহারা ঈমান আनिবে না ?’

কেহ বলিয়াছেন মতের পরিপোষক হইলেন মুজাহিদ (র)। তখন উহার অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা বে শপথ করিয়া নিদর্শন দেখিয়া ঈমান আনার কথা বলিতেছ, ইহার সত্যতা বোধগম্য নহে অর্থাৎ ইহা সত্য नহে।
 কারণ خبر বা বিষ্েয়ের তরুতে উহা আসিয়াছে। নাবোর্ধক এই বিধেয় বাক্যাংশে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের নিদর্শন লাভের উদ্দেশ্যটি সফল হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না।

 মু'মিনগণ, নিদর্শন দেখিয়াও যে তাহারা ঈমান আনিবে না, তাহা কি তোমাদের বোধগম্য নহে ? এ ক্ষেত্রে


অর্থাৎ 'কোন বস্থু তোমাকে সিজদা করা হইতে বিরত রাখিয়াছে যথন আমি তোমাকে


जর্থাৎ ‘শে পল্লীকে আমি ধ্ষংস করিয়াছি, তাহাদের সৎপথে প্রত্যাবর্তন তাহাদের কৃতকর্মের জন্য নিষিদ্ধ ইইয়া গিয়াছিল।’ উপরোক্ত উভয় আয়াতে y শব্দটি $ل$ ص হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইন এই ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যতই তাহাদিগকে ভালবাস আর যতই তাহাদের ঈমানের জন্য লালায়িত হও না কেন, যখন সত্যই তাহাদের নিকট আল্লাহর নিদর্শন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা ঈমান আনিবে না।
 জারীর (র) বলেন : উবাই্ই ইব্ন কাবের পঠনে উহা রহিয়াছে। আরবরাও "ن। দ্মারা لـلـ অর্থ করে। यেমন তাহারা বলে ঃ اذهب الى السوق انك تشترى لنا شيــا

অর্থাৎ বাজারে যাও, হয়ত আমাদের জন্য কিছু কিনিয়া আনিবে।’ কবি আদী ইব্ন যায়দ আল-ইবাদী বলেন :

اعلذل مـا يدر يـك ان منيتى - الى سـاعة نى اليوم اوفى ضحى الغد
অর্থাৎ ‘মার মর্ম-यাতনার উপলক্ধি হয়ত আজ কিংবা কান তোমার ঘটিবে।'
ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত মর্তটি পসন্দ করিয়াছেন। আরব কবিদের কবিতার চরণ উদ্ধৃতি করিয়া তিনি উহার দনীল পেশ করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক এখনে বলেন :

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসজ্সে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ যেহেতু মুশরিকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মানুমের কাছে ওহী নাযিল করেন নাই, তাই তাহাদের অন্তর কোন কিছুর উপর স্থির হইতে পারে নাই; বরং প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই তাহাদের সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তাহাদের অন্তর ৩খু ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে।
 তাহাদের অন্তর যেহেতু ঈমান ও তাহাদের পুরাতন বিশ্বাসের মাঝে ঘুরপাক খাইতেছে বলিয়া ঈমান আনিতে পারিতেছে না, তাই আমার নিদর্শন উপস্থিত হওয়ার পরেও আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিতে এই অস্থিরতা ও সংশয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাইব। ফলে তাহারা তখনও ঈমান আনিবে না।

ইকরিমা ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-ও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহার ব্যাখ্যা প্রসজ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তাআআলা তাঁহার বান্দাগণকে মুশরিকদের নিদর্শন দেখার পরবর্তী কথা ও কাজের আগাম সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

## وिংবা



উপরোক্ত উভয় আয়াতেই আল্মাহ অবিশ্ধাসী ও মুশরিকদের পরবর্তী জীবনের আক্ষেপজনক কথাবার্তা ও কার্যধারার আগাম খবর দিয়াছেন। কারণ পরকালে তাহাদের এই আক্ষেপ অর্থহীন। তাহারা যতই বলুকক যে, অহাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইলে•তাহারা ঈমান আনিবে, তাহা সঠিক কথা নহে। তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না। তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ‘यিি তাহাদিগকে ফেরত পাঠানো হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই কাজই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। আর তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

তাই এখানেও আল্মাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ তাহাদিগকে দুনিয়ায় আবার ফেরত পাঠাইলে তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টি পৃর্বের মতই নিজেদের সনাতন বিশ্বাস ও হিদায়াতের মাঝখানে ঘুরপাক খাইতে থাকিবে।’
 'তাহাদের কুফরীর কাজে।'

এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী। আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস ও

 মালিক (র) প্রমুখ বলেন ঃ তাহারা অবিশ্বাস ও সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া পেরেশানীর যিন্দেগী কাটাইবে।

আ'মাশ বলেন

> تمت بـالخيـر সমাপ্ত
> তৃতীয় খণ্ড


[^0]:    

[^1]:    ‘আমরা আল্লাহর পুত্র তুল্য ও ঢাঁহার স্নেহভাজন।’

[^2]:    ১. আল-আযহার সংস্করণে এতদস্থলে ‘আবূ নসর ইবনুস-সাব্বাগ’ লিখিত রহিয়াছে।

[^3]:    তাফ্সীর ঃ এই সূরার প্রথমদিকে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত আলোচনা এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম তিরমিযী (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে

[^4]:     الحمد لله : اللـه :

[^5]:    
     চানাইয়া যাও্যা ঢাহাদের বৈশিষ্ঠ।।

[^6]:    ১. সৃরা आলে ইমরানের সুদ সম্বক্ধে এই आয়াত রহহিয়াছে : তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাইও না। পক্মাত্তরে পরবর্তীকালে অবতীণ সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতে সাধারণভাবে সূদের নিষিদ্ধ হওয়া বর্ণিত হইয়াছছ। এক্সেত্রে হযরত উমর (রা)-রর প্রশ্ন হইতেছে, সূরা বাকারায় বে সুদ নিষিদ্ধ হఆয়া বর্ণিত ইইয়াছে, উহা কি তখু চক্রবৃদ্ধি সুদ, না যে কোন প্রকারের সুদ : অধিকাংশ ফকীহ অবশ্য বলেন, উহা শে কোন প্রকার্রের সুদ । সুদ ভিন্ন অन্য দুইটি বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর্র অজ্ঞতা সম্পর্কিত উৎকঠ্ঠা অধিকতর বিখ্যাত।

[^7]:     প্রাপ্য অংশ পরিশোধের পর কিছ্হ থাকিলে যাহারা উহা পায়, তাহাদিগকে আসাবা বলে।

[^8]:    

[^9]:    

[^10]:    

[^11]:    
    
    

