# তাফ্সীর্রে ইবনে কাঘীর <br> চতুর্থ খণ্ড (অষ্টম, নবম ও দশম পারা) 

সূরা আন আম (১১১-১৬৫ আ), সূরা আ’রাফ, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা (১-৯৩ আ)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)<br>অধ্যাপক আখতার ফারূক<br>अनূদিত<br>সম্পাদনা : মাওলানা ইমদাদুল হক



जাফসীরে ইবনে কাছীর (ছু্থ্থ থঙ)
ইমাম আবুन ফিদ্দা ইসমাঈন ইবন্ন কাছীর (র)
অধ্যাপক জাখতার ফারূক অনृদিত
ইসनायী প্রকশশা প্রকল্লের আাভতায় প্রকাশিত
ইखा অনুবাদ ও সক্কনন প্রকাশনা :
ইख প্রকাশনা : ১৯৪৩/R
ইফা গ্ৰন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0486-4
প্রথম প্রকাশ
মাচ্চ ১৯৯৯

มা

জমাদিউল জউয়া ১৪৩৫
মগপপ্রিচানক
সাयীম লোহাশ্পদ জাए্জাল
প্রকাশ
आাবু হেনা ম্মাষ্ত্া কামান
প্রক্প পরিচানক, ইসলামিক প্রকাশনা কর্র্র্ম
ইসলামিক ফাউट্লেশন
आগারগึাও, শেরে বাং্লা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫ে৭


প্রক্প্প ব্যবহ্পাপক, ইসলামিক ফাটc্ভেশন প্রেস
আগারগึঁও, শেরে বাং্লা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মৃन्য : ৫00.00 (প゙ँচ गত) টাকা
TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (4th 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
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

## মহাপরিচালকের কথা




 এমন কোন বিষয় নেই，या পবিত কুরআান উল্মি⿰亻িত হয়নি। ব্যুত আন－কুর্রানই সত্য ও

 সত্তুধ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরতানের দিক－নির্দেশনা ও অত্তর্নিহিত ব্বাণী সম্যক অনুধাবন ルৰং লেই মোতাবেক আমন করার কোনও বিকল্প নেই।

 করা সষ্ভব হয়ে ওঠे না। এমনকি ইসनाমী বিষয়ে जভিজ্ঞ ব্যজ্তিহাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক ঊপলক্ধি করতে সক্ষম হন না। स্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার c্রেষ্ষপটেই
 মহানবী হয়ত মুহাম্（সা）－এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিলেবে গহণ করে


 অবদান রেখে গেছেন। এ২নও এই মহতী প্যাস অব্যাহত রর্যেছে।




 आ！यद！অनूटाम ও প্রকা：করোছ।


 ক্রুআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূনক আয়াত এবং মহানবী（সা）－এর হাদীলের আলোকে কুরজান－

## [8]

ব্যাই্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচ্ক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্পন্থগুলোর মধ্যে जার কোন গন্⿰েই তাফ্সীরে ইবনে কাছীর-রর অনুরুপ जত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে; অই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্মামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : "এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেননি।" আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্থন্থটিটে ‘সর্বোত্তম তাফ্সীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্নাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্গন্তের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্গপন করতে পেরেছি। অনুবাদের ওুরুদায়িত্q পালন করেছ্নে প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফাক্রক। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির চতুর্থ খc্রের তিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এজন্য আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট তকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অমূল্য অ্্ত্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্ণপৃর্ণ অবদান রেথেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাनের সকলকে এই তাফসীর গন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী জামল কর্রার তাওফিক দিন। आयীন!

সামীম মোহান্মদ আফজান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউল্টেশন

## প্রকাশকের কথা

আল্নাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউজ্েেশন আরধী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ‘তাফ্সীরে ইবনে কাছীর’-এর সকল খঞ্ホের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অশেষ उকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফ্সীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্নেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স়া)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরজানের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যজনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোষগম্য করার লক্শে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। ঢাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বর্দপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংথ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী. অনুধাবন করা অত্যন্ত দুহ্রহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ক্যে ইস্লামিক ফাউণ্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফ্সীর গ্গস্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেথেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যত্।

আল্নামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফ্সীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়-এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্নেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। ত্ধু পবিত্র কুরजন্নের বিশ্রেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্থন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্গন্থের মর্यাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফার্রক অনূদিত এই মূল্যবান গ্গন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্থন্থটির চতুর্থ খজ্রের প্রথম প্রকাশ এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়-রর ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেকিতে দ্বিতীয় সংস্চরণ প্রকাশ করা হলো। আশাকরি পূর্বের মতোই এবারও তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।
 কোন ভুল-র্রুটি কারও চোvে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আহাদের জানালে পরবর্তী সংষ্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবৃল করুন। আমীন!
নুর্রুন ইসলাম মানিক পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউল্েেশন

## সূচিপত্র

শিরোনাম

## অष्टम भाता <br> সূরা আন‘আম (১১১-১৬৫ আয়াত)

১১১ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৯

বেঈমানদের ঈমানের দাবী ১৯
১১২-১১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১
মানব শয়তান ও জিন শয়তান সংক্রান্ত ২২
ゝゝ8-১১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬
আল্মাহ্ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানা সংক্রান্ত ২৭
১১৬-১১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭
যাহারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে তাহাদের সংক্রান্ত ২৮
১১৮-১১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯
আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করা হয় নাই উহা সংত্রান্ত আলোচনা ২৯
১২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০
প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ সংক্রান্ত • vo
আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১
มুসলমান আল্লাহ্র নাম ব্যতীত যবাহ্ করলে ৩)
১২२ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর 80
যাহার অন্তঃকরণ ঈমানের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়াছে
সে হিদায়েতপ্রাপ্ত 8১
১২৩-১২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসসীর 82
অপরাধীরা প্রত্যেক নবীর শক্র সংক্রান্ত আলোচনা 8 २
মহানবী (সা)-এর সততা সম্পর্কে হাদীস 8 १

## $[b]$

| ১২৫ | আয়াতের তরজ্নমা ও তাফসীর <br> বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঈমানদারদের আলোচনা | 86 $8 ヵ$ |
| :---: | :---: | :---: |
| ১২৬-১২৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | © |
|  | সরল-সহজ পথ প্রসংগে আলোচনা | co |
| ১र6 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ©8 |
| ১২৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | Q |
| ১৩o | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | © |
| ১৩১-১৩২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬ |
| ১৩৩-১৩৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৩ |
| ১৩৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | แq |
| ১งq | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | แn |
| Jobr | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 90 |
| ১৩৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | १२ |
| 380 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | १७ |
| ১83-১82 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 98 |
| ১8৩-১88 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীী | bo |
| 28® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৮২ |
| 284 | আয়াতের তরজজমা ও তাফসীর | b৫ |
| 389 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | b- |
| 386-১৫๐ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৯০ |
| ১৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৯৩ |
| ১৫R | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১00 |
| ১<O | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১০২ |
| ১৫8-১৫৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ১০৬ |
| ১৫৬-১৫৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১০৯ |
| ১৫6 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ১১২ |

[8]

| ১৫৯ | आয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১১৮ |
| :--- | :--- | :--- |
| ১৬০ | आয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১২০ |
| ১৬১-১৬৩ | आয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১২৩ |
| ১৬৪ | आয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১২৯ |
| ১৬৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১৩১ |

## সূর্জা অা"রাय

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৩৫
8-9 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৩৬
৮-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর $\quad$ ১80
১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৪২
১১ जায়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ১৪৩

১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর $>8$ ८
১৩-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর - 38 Q
১৬-১৭ आয়াতের ঢরজমা ও ঢাফসীর $\langle 86$
১৮- আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ১৫১
১৯-২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৫৩
২২-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৫৪
২৪-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৫৭
২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৫৮
২৭
২৮-৩০
আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৬১

৩১
আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৬৬

৩২
৩৩
৩8-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১१०
ইবনে কাছীর 8 র্থ — २

|  | ［20］ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $ง$ ง | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১१১ |
| ৩b－৩৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ， | ১৭ง |
| 80－8১ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 298 |
| 8২－8৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | Jbo |
| 88－8® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১৮২ |
| 8৬－89 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১bー－১b8 |
| 8b－8৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১৮b |
| ৫०－৫১ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১৯১ |
| ৫২－৫৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীী | ১৯৩ |
| ৫8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১৯৫ |
| ৫৫－৫৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ১৯৮ |
| ৫৭－৫๐ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | र०० |
| く৯－৬২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২০৩ |
| ৬৩－৬8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | र०৫ |
| ৬৫－৬৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২০৬ |
| ৬ర－৬৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | २०9 |
| १०－१२ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২০৯ |
| 9৩－৭6 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | र১৫ |
| ৭৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২২২ |
| bo－bs | আয়াতের তরজমা ও তাফসীীর | ২২৩ |
| ৮২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২২8 |
| bo－b8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২২৫ |
| b® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২২৬ |
| ৮い－ط¢ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২২१ |

## [১s]

## नयम भाजा

| b৮-b৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২২৯ |
| :---: | :---: | :---: |
| ৯০-৯২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৩০ |
| ৯৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৩১ |
| ৯৪-৯৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৩২ |
| ৯৬-৯৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৩৩ |
| 300 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৩৫ |
| ১০১-১০২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৩৭ |
| Sov | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 280 |
| ১০8-১০৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 280 |
| ১০৭-১০b | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 28ذ |
| ১০৯-১১০ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৪৩ |
| دアコ-১১২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২8৩ |
| ১১৩-১১8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | २88 |
| ১১৫-১১৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২88 |
| ১১৭-১২২ | আয়াতর তরজমা ও তাফসীর | ২৪৬ |
| ১২৩-১২৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২89 |
| ১২৭-১২৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৫০ |
| ১৩০-১৩১ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৫২ |
| ১৩২-১৩৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | र৫৩ |
| ১৩৬-১৩৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৫৯ |
| ১৩b-১৩৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৬১ |
| 280-383 | আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর | ২৬২ |
| 382 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৬৩ |
| 280 | আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর | ২৬৪ |
| 288-১8® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৭० |


| 38৬-১89 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৭२ |
| :---: | :---: | :---: |
| ১86-১8৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসসীর | २१४ |
| ১৫0-3৫) | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | २१৫ |
| ১৫र | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২११ |
| ১৫O | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | २१\% |
| ১৫8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৭৯ |
| ১৫® | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ২৮০ |
| ১৫৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 2-3 |
| ১৫৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 2bu |
| ১৫6 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ২৯৫ |
| ১৫৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ২৯৯ |
| ১৬০ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | voo |
| ১৬১-১৬২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | voj |
| ১৬৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | voj |
| ১৬৪-১৬৬ | আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর | ৩ov |
| ১৬৭ | আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর | ৩ob |
| ১৬৮-১৬৯ | আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর | ৩o৯ |
| 390 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৩jo |
| ১Q3 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩১২ |
| ১৭२-১98 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩১8 |
| ১৭৫-১१9 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩২২ |
| ১৭b | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩৩O |
| 29® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | OVO |
| ১৮o | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৩৩৩ |
| Sbs | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩৩8 |
| ১৮-২-১৮৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৩৩৫ |
| ১৮8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩৩৬ |


| ১৮৫ | আায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর | งง9 |
| :---: | :---: | :---: |
| ১৮い | আয়াতের তরজমা ও তাফসসীর | ৩৩b |
| 2b－ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | O৩b |
| ১b৮ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | 08¢ |
| ১৮৯－১৯০ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 08৬ |
| ১৯J－১৯৮ | আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর | Oく又 |
| ১৯৯－২০০ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩৫৬ |
| ২০১－২০২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩৬） |
| ২০৩ | আয়াতের তরজমা ৫ তাফসীর | ৩৬৪ |
| २०8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩५¢ |
| ২০৫－২০৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩৬৮ |
|  | সূর্রা আনফলन |  |
| ） | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | งๆ১ |
| 2－8 | আয়াতের তর্রজমা ও তাফসসীর | ง৭৯ |
| ©－b | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৩b8 |
| ৯－১০ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৩৯ |
| 33－32 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ง৯৭ |
| ১৩－১8 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৩৯৮ |
| ১৫－১৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 80 8 |
| ১৭－১b | জ！য়াতের তরজমা ও তাফ－নীর | 80৯ |
| ১৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | 8১৩ |
| ২০－২৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | 88 8 |
| ২8 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | 839 |
| 2৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৪২০ |
| ২৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৪২২ |


| ২৭-২৮ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 8२৫ |
| :---: | :---: | :---: |
| ২৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 8২৯ |
| vo | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 8৩0 |
| ৩১-৩৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 808 |
| ง8-ง৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | 880 |
| ৩৬-৩৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 888 |
| -6-80 | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | 889 |

## मশ্ পाরা

8) আয়াতের তরজমা ও তাফসীর $8 ৫ 8$

82 . आয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৬২
8৩-88 আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর 8৬৬
8৫-8৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৬৮-
89-8৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 89১
৫० आয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর 8 १৮
৫১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৭৮
৫২ আ $\quad$-য়াতের তরজমা ও তাফসীর
৫৩-৫৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৮০
৫৫-৫৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৮১
৫৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8 -২
৫৯-৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৮৩
৬১-৬৩ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর - 8৮৮
৬৪-৬৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর 8৯২
৬৭-৬৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
৭০-৭১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০০
१२
१७ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৮
१8-9৫
আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
く๐৯
［ $\mathrm{D} \times \mathrm{s}$ ］

## সूর্রা তাজ্বা

## （ - －৯ण आয়াত）

| 3－2 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | く১৩ |
| :---: | :---: | :---: |
| $\bigcirc$ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫১৬ |
| 8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫2® |
| ® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | बर『 |
| ৬ | আয়াত্রে তরজমা ও তাফসীর | ©OS |
| 9 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | く৩২ |
| b | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ¢O8 |
| ৯－১১ | আয়াত্র তরজমা ও তাফসীর | coc |
| ১২ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ¢O৬ |
| ১৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | co9 |
| 28－3® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | cob |
| ১৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ¢80 |
| ১৭－১৮ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫8২ |
| ১৯－২২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫8® |
| ২৩－২৪ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫8৯ |
| ২৫－२৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫く১ |
| ২৮－২৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | © |
| －0－0ゝ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ぐ9 |
| ৩২－৩৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫१० |
| ৩8－৩৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫98 |
| $\checkmark \checkmark$ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 『৮O |
| $\checkmark 9$ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৫৯৫ |
| ৩৮－৩৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬০০ |
| 80 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীী | ৬০৩ |
| 83 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬০৫ |
| 82 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬০৯ |
| 8৩－8® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ． 50 |


| 8৬－89 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬১২ |
| :---: | :---: | :---: |
| 8৮ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬১¢ |
| 8৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬১৬ |
| ৫－－৫১ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬ゝ৭ |
| ৫২－৫8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ¢১b |
| ৫৫ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬১৯ |
| ৫৬－৫৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬২০ |
| くb－く入 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬২১ |
| ডo | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬২৩ |
| い） | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৬৩マ |
| ৬২－৬৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৬৩v |
| ৬8 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীীর | ৬৩8 |
| ৬৫－৬৬ | আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর | ৬৩¢ |
| ৬৭－৬৮ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৩b |
| ৬৯ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৩৯ |
| 90 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | 480 |
| १） | আয়াতের তরজমা ఆ তাফসীীর | ৬8२ |
| १२ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬8৩ |
| १ง | আয়াতের তরজমা ও তাফসসীর | ৬84 |
| 98 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬89 |
| १৫－१৮ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৫9 |
| 9® | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৬） |
| boo | আয়াতের তরজয়া ও তাফসীর | ৬৬৬ |
| ৮১－৮২ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৬৭ |
| bo | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬१२ |
| 68 | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | $৬ 98$ |
| b৫－৮৭ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৭๙ |
| ৮৮－৯০ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | แล】 |
| ৯ | आয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৮২ |
| ৯২－৯৩ | আয়াতের তরজমা ও তাফসীর | ৬৮৩ |

जाফস্সীর্র ইবনে কাঘীর চতুর্থ খণ্ড


S3د. আমি তাহাদিগের নিকট কেরেশতা প্রেরণ করিনেও এবং মৃত্রো ভাহাদিগের সरिত कथা বলিनেও আর সকল বস্তুকে जাহাमिগের সামनে হাযির করিলেও यদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহারা বিশ্বাস করিবে না; কিন্ডু তাহাদিগের অধিকাংশ্ট অজ্ঞ।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন-यাহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন্ শপৃ করিয়া বলে যে, आমাদের নিকট কোন निদর্শন আসিলে आমরা অরশjই ঈयান आনিকাম, তাহাদের এই আবদার পূরণণর নিমিত্ত আমি যদি তাহাদের নিকট কোন ফেরেশতা অবঔীর্ণ করি এবং তাহারা আম!র প্রিয় রাসূলকে সত্যায়িত করর, তথ্থাপি তাহারা ঈমান আন্য়ব না এব? তারপরও তাহারা অনুরূপ দাবী করিতে থাকিবে। যেমন কলাপ্মে পাকের অন্যর বলা રইইয়াঢে :
 আমাদের সম্মুত্খ উপস্থিত্ত কর (১৭: ৯২)
 . অর্থাৎ তাহারা বলে, আমরা ততক্ষণ ঈমান আনিব না যতক্ষণ না আমাদিগক্ক তাহাই দেওয়া ২ইবে যাহা রাসূলগণকে দেওয়া ইইয়াছে (৬ : ১২৪)।

অन্যত্র বলা ইইয়াছে :


অর্থাৎ আমার সপ্মুূখ উপস্থিত হওয়ার আশা যাহারা রাখে না তাহারা বলে, আমাদের নিকট কেন ফেরেশতা পাঠানো হইল না কিংবা যদি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখিতাম। এই লোকেরা অবশই অহংকারী মনোভাব পোষণকারী এবং মস্তবড় দাম্ভিক ও নাফরমান ইইল (২৫:.২১)।
 কথা বলে এবং রাসূলও তাঁহার নিকট প্রেরিত বিধান্কে সত্যায়িত করে ।
 বস্তু তাহাদের সম্মুখে একত্রিতও করি।
"قُبُ X'قُق পাঠ করেন, যাহার অর্থও অনুর্রপ। যেমন আলী ইবন আবূ তালহা, আওফ, ইব্ন আব্বাস, কাতাদা, আবদूর রহমান ইব্ন যায়েদ ও ইব্ন আসলাম প্রমুখ তাহ্সীরকার এই अ心িমঅ পোষণ করেন।
 হইবে তাহাদের নিকাট রাসূল এবং তাঁহার আনীত বিষয়বস্তু সম্পর্ককে যদি দলে দলে লোক आসিয়াও স্ত্যায়িত ক্রে তবুও ইহারা ঈমান গ্গহণ করিবে না।
 গ্রহণ করিবে না। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে অন্য কথা। অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও মরের তাগিদে সেই পথথ অনুসরণ করাইবার কাজটির একচ্ছত্র অধিকর্তা হইললেন আল্লাহ্ ত‘আলা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান এবং যাহাদেরকে ইচ্ছা পথ্্রষ্ট রাখখন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। তাহার কোন জবাবদিহিতা নাই।

সুতরাং এ ন্যাপারে আল্লাহ্ তাঅল্লাকে দায়ী করার কোন অবকাশ নাই। यেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছছ :

位 যাইবে না। তাহারাই তাহাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইইবে (২১ : ২৩)। কারণ তাহার জ্ঞান-প্রজ্ঞ!, সূক্মদর্শিতা, শাসন-ক্ষ্মতা, প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাহীন। তিনি সবকিছুর উর্ধে

এই আয়াতটির মর্মই প্রকাশ করা ইইয়াছে নিম্নলিখিত এই আয়াতে। আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ : যাহাদের বেলায় তোমার প্রভুর কথা অত্য প্রামাণ্ড হইয়াছে জাহাদের সষ্মুথে প্রত্যেকটি নিদর্শন উপস্থাপন করা इউক না কেন, তাহারা ঈমান आনিবে না। শেষ পর্যন্ত কষ্ঠদায়ক আযাবই তাহাদের দর্শন করিতে হইবে (১০ : ৯৬-১৯৭)।

১১২. এইর্প জামি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব ও জিনের মধ্য হইতে শয়তানদিগকে শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে ঢাহাদিগের একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ বাক্য দারা প্ররোচিত করে : যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।
১১৩. এবং তাহারা बরোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা আথিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয়। আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহারা যেন তাহাই করতে থাকে।

তাফস্সীর : আল্লাহ্ ত'আলা বলেন্ : হে মুহাম্মদ ! তোমার সেব্রপ শক্রু বানাইয়াছি যাহারা তোমার প্রতি সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রুতা পোষণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, जদ্রপপ তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রত্যেকের জন্যই তদ্রপ শক্র বানাইয়া ছিলাম। সুতরাং তুমি চিন্তিত ও বেদনাক্রিষ্ট হইও না। যেমন আল্নাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

অর্থাৎ তোমার পূর্বেও নবী-রাসূলদিগকে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা মিথ্যা অপবাদ ও নানাবিধ দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে ไৈর্য অবলম্বন করিয়াছে (৬ : ৩৪)।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

অর্থাৎ ইহারা তোমাকে যাহা কিছ্ম বলিতেছে ঠিক এইর্রপ কথাই তাহারা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদিগের সাথে বলিত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাক্ষমাশীল ও কঠিন শাশ্তিদাতা (8) : 8৩)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, "এমনিভাবে আমি "অপরাধীদের মধ্য হইততে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানাইয়াছি" (২৫:৩১)।

 সহিতও শর্র্ত পোষণ করা হইয়াহ্র।











 দিলেন : গ্যা, ইইয়া থাকে।

 জারীর বর্ণনা করিয়াছ়ে।














 रইয়ा থाাক।

হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ খুবই দীর্ঘ। এই আয়াতের তাফসীরে হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া এই হাদীসটি জাফর ইব্ন আওন, ইয়ালী ইব্ন উবাইদ ও আবদুল্নাছ্ ইব্ন মূসা (র) প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ মাসউদী হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হাদীসটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।
উহা ইব্ন জারীর (র) ... ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা ইইয়াছে : আবূ যার (রা)-কে সম্বোধন করিয়া মহানবী (সা) বলেন, হে আবূ যার ! ঢুমি কি মানব ও জিন শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্মাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! মানুষ্ষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর করিলেন, হ্যা, হইয়া থাকে।

এই হাদীসটি আরও এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই:
ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ (সা) আবূ যার (রা)-কে বলিলেন, হে আবূ যার! ঢুমি কি জিন শয়তান্ ও মানব শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিয়াছ? আবূ যার বলিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর করিলেন, হ্যা। উল্লেখিত সনদসমূহ এবং সমুদয় বিবরণ দ্বারা বর্ণনাটি অধিকমাত্রায় শক্তিশালী ও সন্দেছাতীতভাবে বিশ্ধদ হওয়া প্রমাণিত হয়।
 বলিয়াছেন : মানুষের মধ্যে কোন শয়তান নাই। কিন্তু জিন শয়তানেরা মানুষ শয়তানের কাছে এবং মানব শয়তানেরা জিন শয়তানের নিকট আদেশ পাঠাইয়া থাকে।

四 এই আয়াতের ব্যাথ্যায় ইব্ন জারীর (র) বলেন : হারিস (র) ইকরামা (র) ইইতে বর্ণনা করেন—শয়তান মানুষও হয় এবং জিনও হয়। সুতরাং মানুষ শয়তান জিন শয়তানের সাথে যোগযোগ রাথে ও পরস্পর মিলে মান্ককে প্রতারণার উল্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথার দ্বারা প্ররোচিত করে।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুm্দী (র) ইকরামা (র) হইতে আসবাত (র)-এর •ৃৃত্রে বলিয়াছেন-'মানুষ শয়তান হইল তাহারা যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং জিন শয়তান উহারা যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে। ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সাথীকে বলে, আমি আমার সাথীকে এই পথথ এই ভাবে প্রবঞ্চনা দিয়া পথড্রষ্ঠ করিয়াছি। সুতরাং তুমিও তোমার সাথীকে অনুর্ূপভাবে পথজ্রষ্ট কর। এমনিভবেও তাহারা একে অপরকে গ্তনাহ্র কাজ শিক্ষা দেয়।

ইহা দ্বারা ইব্ন জারীর (র) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন শে, ইকরামা ও সুদ্দী (র)-এর মতে মানব শয়তান দ্বারা সেই জিন শয়তানকে বুঝান হইয়াছে, যাহারা মানুষকে পথज্রষ্ট করে। মানুষ শয়তান হওয়ার অর্থ বুঝান হয় নাই। ইকরামা (র)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই যে প্রতিভাত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সুদ্দীর ব্যাখ্যা দ্বারা উহা না বুঝাইলেও উহার আভাস মিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হককের সূত্রে ইব্ন আবূ হাত্ম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জিনের মধ্যেও যেমন শয়তান রহিয়াছে যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে, তেমনি

পথথ্রষ্ট করে মানুষ শয়তান মানর্বদদ!’’। সুতরাং মানুষ-শয়তান জিন-শয়ততনের সাথে মিলিত হইয়া বলে, উহাকে এমনিভাবে এই নিয়মে পথভ্রষ্ট কর। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা আবূ যার (রা) বর্ণিত হাদীসের বিবরণই আমাদের মতে বিঔদ্ধ। সে হাদীলে উল্লেখ রহিয়াছে বে, মানুষ শয়তান মানুষের মধ্য হইতেই হয়। আর প্রত্যেক জাতির শয়তান হইতেছে তাহার স্বজাতীয় খোদাদ্রোহিগণ। ইহারই সমর্থনে আমরা মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা) হইতে একটি হাদীস দেখিতে পাই। উক্ত হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : الكاب الاسود شيطان जর্থাৎ কুকুর জাতির মধ্যে কাল রং-এর কুকুর হইল শয়তান।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : "কাফির জিনেরাই শয়তান হয় এবং মানুষ শয়তানও হয় কাফিরদিগের মধ্য হইতে। অতএব কাফির জিন শয়তান কাফির মানুষ শয়তানদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইকরামা (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি কোন এক সময় মুখতারের নিকট গিয়াছিলাম। আমাকক তিনি যথেষ্ট আদর-যত্ল করিলেন এবং রাত্রি যাপনও তাহার কাছে করিলাম। আমাকে লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করার পরামর্শ দিলে আমি লোকদের নিকট গেলাম। এক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ইকরামা ! ওয়াহী সম্পর্কে আপনি কি মতামত পোষণ করেন ? আমি জবাব দিলাম, ওয়াহী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকার আল্লাহ্র পক্ষ হইতত হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : أَوْحْبْنَا الْبْكَ هُذَ نَأُقُرْ (আমি তোমার নিকট এই কুরআন ওয়াইী দ্বারা অবতীর্ণ করিয়াছি) দ্বিতীয় প্রকার ওয়াহী শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন :

## 

("মানব শয়তান ও জিন শয়তান নিজ নিজ লোকদের নিকট অর্থহীন ও চমকপ্রদ কথা প্রতারণার উদ্দেশ্যে ওয়াহী প্রেরণ করিয়া থাকে।")

ইকরামা (র) বলেন, এই কথা ऊনিয়া লোকটি খুব রাগাब্বিত হইয়া আমাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, ওহে, তোমার হইল কি ? আমি তোমাকে তো দীনের কथা ऊনাইতেছি। আমিতো তোমার মেহমান। সে এই কথার পর নিবৃত হইল। বস্তুত তিনি মুখতরের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উহা বলিয়াছেন তাহার আসল নাম ইব্ন আবূ উবায়েদ। আল্নাহ ঢাহার অমগল করুন্ন। কেননা ঢাহার নিকটও ওয়াহী আসে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। এই লোকের ভগ্নি পুণ্যবতী মহিলা সুফিয়া ছিলেন আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমরের ন্ত্রী। আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে জানানো ইইল বে, মুখতার এই ধারণায় লিপ্ত যে, তাহার নিকটও ওয়াহী আসে, তখन তিনি বলিলেন-আল্মাহ্ পাক সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : "广
 থাকে (৬ : ১২১)।"

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :
 দ্মারা প্ররোচিত করে"। অর্থাৎ উহারা পরপ্পর পরশ্পরের কাছে বানোয়াট কথা এমন চমকপ্রদ ও মোহনীয় করিয়া পেশ করে যে, শ্রোতাগণ ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ তাহারা ইহার মূল তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।
 ইহাদের মধ্যে হইতে শক্রু হওয়াটা আল্লাহ্ পাকের আদি ফায়সালা ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়। আল্নাহ্র এর্রপ মর্বী না থাকিলে উহারা তাহাদের শত্রু হইতে পারিত না। অতএব তুমি উহাদিগকে বর্জন কর। উহারা যাহা কিছ্ম মিথ্যা রচনা করিতেছে সেদিকে স্রক্ষেপ করিবে না। সর্ব ব্যাপারেই আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখ, আল্লাহ্ তাআলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তোমাকে উহাদের উপর বিজয়ী করিবেন।
 রাথে না তাহাদের অন্তঃকরণ ঐ́ইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উহাদের অন্তঃকরণ, জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি ও উহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সবকিছুই এইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়।

সুদ্দী (র) বनিয়াছেন : কাফিরদের অন্তঃকরণই উহাতত অনুরাগী হয়।
 উহাদের মনঃপৃত ও পসন্দনীয় করার জন্যই এইর্রপ করা হয়। যাহারা পরকালে ঈমান রাতে নi, ঢাহারাই এই সব কথা গ্রহণ করে এবং ইহার খপ্পরে পড়ে। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্

"নিশয় তোমরা এবং যাহাদিগের তোমরা ইবাদত কর তাহারা সবাই মিলিত হইয়াও আল্মাহ্ সম্পর্কে. কাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না তাহাদিগকে ছাড়া যাহারা জাহান্নামে পৌছিবে (৩৭:১৬১-১৬৩)।

আল্নাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন :
 (৫১: ৮)। অর্থাৎ তোমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন অলীক কথা বলা ইইতেছে, বে কথাগ্ি দ্মারা তোমাদের নামে মিথা অপবাদ প্রচার করা হইতেছে।
, आয়াতাংশের মর্ম হইত্ছেছে এই যে, উহারা যাহা কিছ্রু করিত্তেছে উহা বেন্র করিতে থাকে এই উদ্দেশ্যে মানব ও জিন শয়তানগণ একে অপরের নিকট চমকপ্রদ ও মিথ্যা কথার ওয়াহী পাঠায়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : উহারা যাহা কিছ্ম অর্জন করিতেছে তাহা যেন অর্জন করিতে সক্ষম হয় এই কারণেই এইর্দপ করা হইতেছে।

সুদ্দী ও ইব্ন রোয়ার্যদ বলেন : এইর্পপ ওয়াহী করার উঢ্দশ্য ছইল তাহারা যাহা কিছু করিত্তে তাহা করিবার সুৰ্যোগ করিয়া দেওয়া।

১১8. বল, তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অन্যকে বিচারক মানিব? यদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহ্া তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সঠিক ও সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।
১১৫. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পুর্ণ এবং তাঁহার বাণী পরিবর্তন করিবার কেহ্ নাই : তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সস্বোধন করিয়া বলেন : रে নবী ! যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করে এবং আল্মাহ্র সহিত অন্য কাহাকে অংশীদার করে তাহাদিগকে বল, আমি কি আমার ও তোমাদের জায়গায় কাহাকেও বিচারক মানিব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি তাঁহার কিতাবকে সুস্পষ্ট ও সবিস্তাররূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।
 হইয়াছে যাহারা পূর্বেই জানিত যে, এই কিতাব আল্লাহ্র নিকট হইতে সঠিক সত্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণকে এই কিতাব ও শেষ নবী প্রেরণের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছিন। সুতরাং উহারা নিজ নিজ নবীদের মাধ্যমেই এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন যে সঠিক ও সত্য কিতাব তাহা অবগত হইয়াছিল।
 বলুক এবং যতই সন্দেহপোষণ করুুক না কেন, এই কিতাব নিশ্চিতরৃপে সত্য কিতাব।) তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যেমন আল্মাহ্ তা‘আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন :


অর্থাৎ তোমার নিকট আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি সে কিতাব সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোনর্গপ সন্দহ হয় তাহা হইলে তোমার পূর্বে যাহারা আমার কিতাব (তাওরাত, যাবুর, ইনজীল) পাঠ করিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। নিঃসন্দেরে তোমার প্রতিপালকের

নিকট হইতে (এই কিতাব) মহা সত্যরূপে তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহনাদীগণের মধ্যে শামিল হইও না (১০ : ৯৪)।

এই আয়াত यদিও ব্যাকরণের বিধিমতে শর্তমূলক আয়াতরূপে অবতীর্ণ হইইয়াছে, তथাপি শর্ত বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য নয়। এই কারণেই রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছছন : আমি কোন কিছুতে সন্দেহপোষণ করি না এবং কোন ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব करि ना।
 হইয়াছে উহা সম্পুর্ণ সত্য। তেমনি ইহাতে যাহা কিছু নির্দেশ, বিধান বা ফয়সালা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুবিচারমূলক, নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত। অর্থাৎ তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়গতরূপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যাহা কিছू বলেন তাহা সত্য এবং এই সত্যে কোনই নন্দেহের অবকাশ নাই। তেমনি তিনি যাহা কিছू নির্দেশ করেন, তাহা ন্যায়নুগ বৈ কিছুই নয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ। অতএব যাহা কিছ্న সংবাদ দেওয়া হয় তাহা নির্দ্বিধায় অনুসরণ কর। কারণ, যাহাকিছু নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা ন্যায়সংগত ও অন্যায় অবিচার হইতে মুক্ত। আর যাহা করিতে নিষেধ করা হয় তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কেননা অন্যায়, অবিচার ও অনাচার করিতেই নিষেধ করা হয় ।

অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য ও্ঞে ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অন্যায় অসৎ ও অবিচারমূলক কাজ করিতে নিষেষ করা হয় (৭ : ১৫৭)।
'لَمْبَدْلَ لكَلماته পরিবর্তন কর্রিতে পারিবে না। (যে যতই ষড়যন্ত্র ও কানাঘুষা করুক না কেন, আল্মাহ্র বাণী চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী।) ইহকাল ও পরকালে সর্বত্র একই অবস্থায় থাকিবে। কেহই বিন্দুমাত্র প্রিবর্তন করিতে পারিবে না।
 বান্দাগণের স্পষ্ট অস্পষ্ট সকন কথা ও বাক্যালাপ ৃনিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি লোকের কাজ-কর্ম, চাল-চলন, উঠা-বসা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত। কোন কিছু তাঁহার জ্ঞান সীমার বহির্ভূত নয়। তিনি প্রত্যেক কর্মীকে তাহার কর্মমাফিক প্রতিদান দিয়া থাকেন।

১১৬. यদি पুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে ঢাহার়া তোমাকে আা্নাহর পথ হইচে বিছ্যুত কর্রিবে; ঢাহারা তো অনুমানের অনুসর্ণ করে; অার ঢাহারা *ษ অনুমানতিত্তিক কथা বনে।
১১৭. তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় ঢোমার প্রতিপালক সে সপ্পর্কে সবিশেষ অবरिত এবং কে সৎ পৰে আছে অহাও তিনি সবিলশম অবহিত।

ঢাফস্সীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্ধাহ্ ত'অালা দूনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অবস্থার
 পাক বলেন :
 ইইয়াছিন" (৩৭:૧১)।

অन্য্র তিনি বলেন :
 লোকই বিশ্বাস করিবার নহে" (১২: ১০৩)।

जর্থাৎ উহারা পথ্রষতার শিকার হইয়াছে। মজার কথা এই ব্, উহারা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্ম ও আমনের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্ধাসী নয়। উহারা খুখু বাতিন ধারণা ও মিথ্যা অনুমানের মধ্যে লিপ্ঠ।
 শ্মু অনুমানের অনুগত হইয়া চলে এবং অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে। এখানে خر শক্দের আভিষানিক অর্থ হইতেছে অন্দাय ও অনুমান করা। বে小ন আরবী পরিিাষায় বলা হয় : خرص
 ফায়সালার ভিত্তিতে হয়। তিনি স্বীয় অবিষ্যৎ জ্ঞান দ্ঘারা অবহিত হইবার ফলেই তাঁহার আদি ইচ্ম ও ফায়সানা এইর্রপ ইইয়াছে।
 দারা পূর্রেই সম্যক অবহিত থাকেন বে, ঢাহার পথ হইতে কাহারা বিপথগামী হইবে। সুতরাং তিনি বিপথগামী ও পথ্রষ্ট হওয়ার কাজটি ঢাহাদে অনুকৃনে সহজসাধ্য করিয়া দেন।
 লোক কাহারা বা কাহারা তাহার পথথর পথিক হইবে, লে সশ্পর্কে তিনি স্বীয় তবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা সম্যক অবহিত থাকেন। সুতরাং তিনি ইহাদের জন্য সত্য ও হিদায়েতকে সহজ কর্রিয়া দেন। মোটকথা যাহার জন্য বে ব্হু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই তাহার জন্য সহজসাধ্য ও সহজনভ করিয়া দেওয়া হয়।

# O نَ 侕  

১১৮. তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনে (আয়াতে) বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহর নাম লওয়া হইয়াহে তাহা আহার কর।
১১৯. তোমাদের কী হইয়াছে বে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তোমরা তাহা आহার করিবে না ? অবশ্য ঢোমাদিগের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা তোমাদিগের নিকট সবিস্ঠারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে নিব্পপায় হইলে নিষিদ্ধ বস্তুও আহার করিতে পার। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজদিগের ইচ্ছা ও খেয়ান-খুশী মাফিক চনিয়া অবশ্যই অন্যকে পথভ্রষ্ট করিতেছে। নিচয় তোমার প্রতিপালক সীমা লজ্ষনকারীদিগের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফ্সীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার মু’মিন বান্দাগণের জন্য যে জীব-জন্তু আল্মাহ্র নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহা আহার করা বৈধ করিয়া দিয়াছেন। পকক্ষাত্তরে এই আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝায়, ভেই জীবজন্তু আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করা হয় নাই উহা আহার করা বৈধ নয়। यেমন কুরায়েশ সম্প্রদায়ের কাফির লোকেরা মৃত জীব-জন্তু এবং তাহাদের দেবদেবী ও প্রতিমার নামে যবাহৃকৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ মনে করিত। আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতের মাষ্যমেও আল্মাহ্র নামে যবাহৃকৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ করিয়াছেন। তাই ইরশাদ হইয়াছে :

## 

"তোমাদের কি হইল যে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম নওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা আহার কর না? অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তু তোমাদের নিকট সবিস্তারে বিবৃত করা ইইয়াছে।" অর্থাৎ আল্মাহ্ ত‘অলা ত্তোমদের জন্য যাহা কিছ্ নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কারর্রপপ তিনি বিশ্দজাবে বিবৃত করিয়াছেন।

 বর্ণনা।
 যथन কোন হালাল বস্তু না পাও, তখন নিরুপায় অবস্থায় যাহা কিছু পাও, উহা নিষিদ্ধ বস্তু হইলেও তোমাদের জন্য আহার করা বৈধ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের অজ্ঞতা ও

মূর্খতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহারা মৃত জীব-জন্তু এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহাকে বৈধ ও হালাল বলিয়া আহার করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্থতার ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে তাহারা নিজ্রেদের খেয়ালখুশী মাফিক বহু লোককে পথज্রষ্ট করিয়াছে।

আয়াতের মর্ম হইন, যাহারা স্বীয় অজ্ঞে ও মূর্থতাবশত আল্লাহ্র নির্দিষ সীমারেখাকে নজ্জন করে অর্থাৎ তহারা নিবিদ্দ ও হারামকৃত বস্তুকে বৈধ ও হানাল মনে করে এবং আল্মাহ্র ঘোষণাকে মিথ্যা মনে করে, এমন কি আল্নাহ্র নামে ও রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়া প্রচার করে। আল্লাহ্ ত়াহাদিগকে খুব ভানভাবেই জানেন। তাহাদের সস্পর্কে তিনি পুরাপুরি ওয়াকিফ্ছান।

#   

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে কৃত পাপের সযুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

তাফসীর : উল্লেথিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।
 অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার পাপের কথা বলা ইইয়াছে। তাহার নিকট হইতে আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোন লোক পাপের কাজ করার ইচ্মা পোষণ করিলেই উহা পাপের কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। কাতাদা (র)-র মতে গোপন ও প্রকাশ্য পাপ কম হউক বা বেশি হউক সবই এই আয়াতের মর্মডূক্ত।

সুদ্দী (র)-এর মতে নির্লজ্জ ও অশালীন মহিনাদের সহিত প্রকাশ্যে সশ্পর্ক স্থাপন ও ব্যভিচার করা প্রকাশ্য পাপ। পক্ষান্তরে কোন মহিলার সহিত গোপন প্রণয় ও সম্পর্কের মাধ্যমে অপকর্ম্ম লিপ্ত থাকা ইইতেছে অপ্রকাশ্য পাপ। ইকরামা (র)-এর মতে মোহার্রাম (নিষিদ্ধ) মহিনাদিগকে বিবাহ করা হইল প্রকাশ্য পাপের কাজ।

মোটকথা উল্লেথিত আয়াতের ব্যাখ্যা বিশেষ কোন পাপের সাথে সংশ্মিষ্ট নয়। ইহা দ্বারা সব ধরনের পাপের কাজই বুঝায়। বেমন আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :
"হে নবী ! তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন" (৭:৩৩)।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন, যাহারা পাপ কাজ করিবে তাহাদিগকে অতি শীঘ্রই তাহাদের কৃতকর্ম্মর সমুচিত শাত্তি প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ সেই পাপের কাজ গোপনে

করা হউক বা প্রকাশ্যু করা হউক, উঅয় অব্श্যাই তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (এমন নয় ভ্যে গোপেে করিলে শাস্তি পাইতে হইবে না বা শাস্তি কম দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ ज'আলা অবশাই ইহার প্রতিফল जহাদিগকে প্রদান করিবেন।)

ইছ্ম বা পাপের ব্যাখ্যায় নিম্নের হাদীসটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :
ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... নাওয়াস ইব্ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-এর নিকট ইছ্ম (ুনাহ্) কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর मिলেন : الاثم ما حاك فى صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه

অর্থাৎ যে কাজ তোমার অন্তরে সন্দেহ ও খট্কা সৃষ্টি করে এবং যে কাজ সম্পর্কে অন্য লোকের অবহিত হওয়া তোমার নিকট খারাপ লাপে উহাই পাপের কাজ।

১২১. যাহাতে আল্লাহৃর নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছ্ম আহারঁ করিও না; উহা অবশ্যই পাপ। শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ কর্রার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে প্ররোচনা দেয়; यদি তোমরা তাহাদের অনুগত হইয়া চন তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে।

ঢাফসীর : যে জীব-জন্তু যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই; উহার যবাহ্কারী মুসলমান হইলেও উহা আহার করা বৈধ নয় বলিয়া যাহারা মত পোষণ করেন তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে এই আয়াত প্রমাণস্বর্রপ পেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই বিষয়ে হাদীস-শাষ্ত্রবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ বিদ্যমান। এই ব্যাপারে মোটামুটি তিনটি অভিমত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

একদল পৃর্বসূরীর মতে এই ধরনের যবাহকৃত জীব-জন্ধুর মাংস আহার করা বৈধ নয়—চাই আল্মাহ্র নাম ইচ্ঘাপূর্বক বর্জন করা হউক বা ভুলবশত বর্জন করা ইউক। এই অভিমতের প্রবক্তা হইলেন-ইব্ন উমর, নাফি, আ'মের শা‘বী, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন প্রমুখ সাহাবা ও তাবিঈন। তাহা ছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)ও এইমত অভিমত পোষণ করেন্ বলিয়া একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। পরবর্তীকানের একজন আলিম ও চিন্তাবিদও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আবূ ছাওর ও দাউদ জাহেরীও এই মাযহাবের প্রবক্ত। তেমনি শাফিঈ মাযহাবের ‘কিতাবুল আরবাঈন এর বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, শাফিঈ মাযহাবের পরবর্তীকালের মনীষী আবুল ফাতাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আত্তাঈও এই মাযহাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব চিন্তাবিদগণ নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে উপরোক্ত আয়াতের সহিত


অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্ধাহ্র নামম নিয়োজিত শিকারী জানোয়ার যাহা নিয়া আসে তাহা তোমরা আহার কর (৫:8)।

 এর সর্বনামটি ৷৷। শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াহে। অর্থাৎ এইক্রপ যবাহকৃত জন্তুর মাংস আহার করা পাপ। তবে ইহাও বলা হয় ব্, সর্বনামটি শে জত্ভুটি আল্লাহৃর নাম ব্যতীত অন্য কাহারও নাম্মে যবাহ্ করা হইয়াছে সেই দিকে সংশ্মিষ্ট ইইয়াছ্। স সুত্রাং जর্থ এই দাঁড়ায় বে, এইন্রপ যবাহ করা পাপ। যে হাদীসण্তিতে যবাহ্ করা ও শিকারী জীব প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম ম্যরণ কনার বিষ্য়ব্ুু বর্ণিত হইয়াছে লেই হাদীসটি আদী ইবন হাতিম ও আরু সালাবা বর্ণিত হাদীলের ন্যায়। ঢাহাদের বর্ণিত হাদীসটির ভাযা নিম্নক্রপ :

## اذا ارسلت كلبك المتلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك .

অর্থাং যথন তোমরা ্রশিক্ষণপ্ৰাণ কুকুরকে শিকার ধরার জন্য প্রেরণ কর এবং প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম ম্মরণ কর, লেই কৃকৃর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করিয়া আনে, তোমরা তাহা আহার কর। এই হাদীস দুইটি রুথারী ও মুসলিমে উল্লেখ রহহিয়াহে। রাফি‘ ইব্ন খাদীজের বর্ণিত নিম্ন লিথিত হাদীসটিও বুখারী ও মুসলিমে রহিহ়াছে।



ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে বে, রাামূলে করীম (সা) জিনদের বলিয়াছেন: لكم كل عظم ذكراسم الله عليه रাড় তোমাদের জন্য বৈধ (মুসলিম)।

জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান আলৃ-বাজালীর বর্ণিত হাদীলে আছে বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : مـن ذبـح قبل ان يصلى فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صليــــا فليذبح

जা্থাৎ ঈদুল আयহার দিন নামা্যের পূর্বে যে লোক যবাহ্ করে তাহার নামাব্যের পর আবার
 আল্লাহৃর নাম ম্মরণ করিয়া যবাহ্ করা উচিত।

आয়িশা (রা) বর্ণনা করেন—লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্ধাহ্র রাসূল! অনেরে
 করা হইয়াছ్ কিনা ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন—তোমাদের সন্দেহ ইইলে তেমরা নিজেরা
 (বুথারী)।

এখানে নক্ষণীয় বিষয় হইন ব্যে, ইহারা সকনেই যবাহ্ করার সময় আল্ধাহ্র নাম শ্মরণ করাকে जপরিহর্য বুঝিয়াছেন। উপটৌকন দাতাগণ নও-মুসনিম হওয়ার দরুন এবং মাসআাা না জানার কারণণ যবাহ্ কারার সময় আল্লাহ্র নাম হয়তবা ম্মরণ করে নাই। এই কারণেই মহানবী (সা) আহারের সময় সতর্কতার জনা আল্ধাহ্র নাম ম্যরণ করার নিদ্দেশ দিয়াছেন। অতএব জানা গেল যে, আহারের সময় আল্লাহৃর স্মরণ করাই যবাহ্কানীন আল্লাহৃন নাম

বর্জনের স্থলাভিষিক্ত ইইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা এই সব লোকদিগকে যে কোন অবস্থায় ইসলামের বিধান প্রচলিত রাখার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।
২. দ্বিতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্কালীন সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা শর্ত নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছা় আল্লাহৃর নাম বর্জন হইলে কোনই ক্ষতি নাই। এই মাযহাবের প্রবক্তা হইলেন ইমাম শাফিঈ ও তাহার সঙ্গীগ। হানাবেলার বর্ণনা মতে জানা যায় যে, ইমাম আহমদও এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি ইমাম মালিক ইইতেও অনুর্রপ অভিমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাयহাবের সমর্থনে ইমাম মালিকের সহচরদের অন্যতম আশহাব ইবন আবদুল আযীয ইব্ন আব্বাস, আবূ হহায়রা ও আতা ইব্ন আবূ রিবাহর সূত্রে হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন।
 বলেন : বে জন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়তে বনিয়াছেন :
 তাহাও অপবিত্র (৬: ১8৫)।
 আতার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন বে, আতা বলিয়াছেন : এখানে সেই সব জীবজন্তুর গোশ্ত আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যাহা কুরাল্যেশ সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার নামে যবাহ্ করিত। তেমনিंडাবে অগ্নি-পৃজকদিগের যবাহৃকৃত জন্তুর গোশতও আহার করিতে নিবেধ করা হইয়াছে। এইসব অভিমত ইমাম শাফিঈর এবং ইহা শক্তিশালীও বটে। পরবর্তিগণের কতিপয় চিন্তাবিদ এই মাযহাবের সমর্থনে দলীল পেশ করেন যে, বিধিমতে لَ হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ায় বে, বে সব জন্তু আল্মাহৃর নাম ম্মরণ না করিয়া যবাহ্ করা হইয়াছে তাহা আহার করিও না। কেননা এই অবস্থায় ইহা করা পাপ। আর পাপ উহাই যাহা আল্লাহ ব্যতীত অन্য কাহারও নামে যবাহ্ হয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

অতঃপর তাহারা দাবী করেন-এই বাক্যটি সুনির্দিষ্ট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে শব্দটি বা অবস্থা প্রকাশের জন্য আসিয়াছে এবং সংযোজক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। উহা ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে বৈধও নহে। কারণ, সেক্ষেত্রে 'ইসমিয়ায়ে খবরিয়া’ বাক্যের সাথে ‘ ফেনিয়ায়ে তলবিয়া’ বাক্যের সংযোজন অপ্ররিহার্য হয়। অথচ উহা অবৈধ।

অবশ্য তাহাদের এই দলীলের বিপরীত সাক্ষ্য দেয় পরবর্তী আয়াতটি। যथা الشَّتُطِّنْ , সংযোজক অব্যয় হিসাবে আসিয়াছে। যদি তাহাদের দাবী অনুযায়ী এখানে او , শব্দটি ২ি হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে তাহারা যাহা-বলিয়াছে তাহা বৈধ ইইত। অথচ এখানে وا, কে সংযোজক মানা হইতেছে। তাই তাহাদের দাবী গ্রহণবোগ্য নহে। ইহা গ্রহণ করিলে তাহাদের ব্যাকরণগত অভিযোগে তাহারাই অভিযুক্ত হঁইবে।

 ইবุন आব্মাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，তাহা হইল মৃত্জন্ডু। এত্দ্যতীত আতা ইব্ন সায়েব হৃতেও একদন বর্ণনাকারী উহা বর্ণনা করেন। এই মাযशবেে সমর্থন্র আবূ দাউদের একটি মুরসাল হাদীস উদ্ধৃত করা হয়। হাদীসটি অন্যতম তাবিঈ সুয়াইদ ইব্ন মায়মুনের গোলাম সিল্ত आসৃসদূনী হইতে ছাওর ইব্ন ইয়াयীদ̆র সৃত্রে বণ্ণি হইয়াছে। आব̨ হাতিম ইব্ন হিব্বান তাহার কিতবুস সিকাত’ এ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি এই ： ＂রাসূলুলাহ্（সা）বলেন—মুসলমানের যাবহৃকৃত জীব বিস্মিল্লাহ্ বলুক বা না বলুক，বৈধ। কারণ，ঢাহর স্মরণ খাকিলে সে বিসমিল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বলিত না।＂

ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে দারে কুতনী একটি মুরসাল হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা इইয়াছ্：
＂রাসূনून्नाइ（সা）বলেন্যখন কোন মুসলমান কোন জীব যবাহ করে，তখন সে বিসমিল্ছাহ् না বলিলেও উহা খাও। কারণ，মুসলমানের অন্তরে আল্ধাহ্র কোন না কোন নাম小াকেই।＂

ইমাম বায়হাকী পূর্টে উল্লেথিত হযরত আয়িশা（রা）বর্ণিত সেই হাদীস হইতেও দনীল গ্গণ করেন，বে হাদীলে উল্লেথ রহিয়াছে বে，লোকেরা আাতিয়া রাসূনুন্ধাহ্（সা）－এর নিকট জিঞ্ঞাসা করিল ：হে আল্লাহ্র রাসূন！নও মুসলিমরা আমাদেরকে গোশত উপঢৌকন দেয়， কিত্তু এই গোশতের জন্তুটি যবাহ্হ করার সময় আান্নাহ্র নাম ম্মরণণ করিয়াছছ কি করে নাই তাহা আমরা কিছুই অবহিত নহি। মহানবী（সা）উত্তর দিলেন，তোমরা অা্ধাহ্র নাম লও এবং আহার কর। বায়হাকী বলেন，আল্øাহ্ নাম উচ্চারণ করা ফরয হইলে মহানবী（সা）অনুসন্ধান করা ব্যতিরেকে আহারের অনুমতি দিতেন না।

৩．তৃতীয় মাযহাব হইল এই বে，যবাহ্কাनীন সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ অনিচ্ঘাকৃত ও ভুলবশত বর্জন করা হইনে কোন ক্ৰত নাই। কিন্ুু ইচ্মপূর্বক বর্জন করা হইনে এই জত্তুর গোশত আহার করা হালাল নয়；বরং অবৈধ। ইহাই ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বন （א）－এর বিখ্যাত অভিমত। ইমাম आবূ হানীखা（র）ও তাহার সাথীপণ এবং ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহও এই অভিমতের প্রবক্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে জनী（রা），ইবন আব্বাস，সাঈদ ইব্ন মু সাইয়াব，আতা，তাউস，হাসান বসরী，আবূ মালিক， আবদ্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা，জাষ্র ইব্ন মুহাম্মদ，রবী＇আা ইব্ন আবূ आবদ্রু রহমান （木）প্রমূখ মনীযীবৃन्म হইতে।

হিদায়া প্রণেত ইমাম আবুল হাসান आন－মুরপীনানী（র）স্বীয় হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করিয়াছ্ন বে，যবাহ্কালে আল্লাহ্র নাম ইচ্মপপর্বক বর্জন হইলে সে জল্ঠু হারাম ও নিষিদ্গ
 ব্যাপার্র উম্েতর ইজমা বা মতিক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ ও বহ্হ মাশায়েv এই রায় দিয়াছছন লে，কেেন বিচারক এই ধরননের গোশত বিক্র্য় করার নির্দেশ
 হিদায়া কিতাবের প্রণেতার এই বক্ব্য অত্যন্ত আচর্যজনক বটে। কেননা ইমাম শাফি乡
(র)-এর পূর্বেও এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইজমা হওয়ার দাবী উদ্জট বৈ কি ?

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জাবীর (র) বলেন : যে লোক ভুলবশত আল্লাহ্র নাম ব্যতীত যবাহৃকৃত জন্তুকে হারাম বলে, সে সমুদয় দनীল প্রমাণের বিরোধিতা করিতেছে এবং মহানবী (সা) হইতে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হাদীসটি এই :

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছ্ন :

الـمسلم يكفيه اسمه ان نسى ان يسمى حيـن يذبح فليذكراسم الله ولياكل .
অর্থাৎ মুসলমানের জন্য তাহার মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট, ঢাই সে যবাহ্ করার সময় আল্মাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করুক না কেন। তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর এবং উহার গোশত আহার কর।

এই হাদীসটিকে ভুলবশত মারফূ সনদের হাদীস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ভুল করিয়াছেন মা'কাল ইব্ন উবায়দুল্নাহ্। কেননা এই হাদীসের সনদে সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আবদুল্মাহ্ ইব্ন যুবায়ের আল-হ্মায়দীর নামও উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, আমর, আবূ শা‘ছা, ইকরামা ও ইব্ন আব্বাস হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আবূ শা‘ছার নামই অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছে। তবে এই সনদকে অন্যান্য লোকেরা বিশ্বস্ত সনদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আর ইহাই বিঙ্ধ মত। যथা বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এই হাদীসের সপক্ষে প্রমাণও পেশ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর প্রমুখ শা‘বী এবং ইব্ন সীরীন হইতে বর্ণনা করেন বে, তাহারা ভুলবশত আল্লাহ্র নাম বর্জিত यবাহৃকৃত জন্তুর গোশত আহার করাকে মাকর্রহ বলিয়াছেন। সনদে সাহাবীদের অনেকেই এই মাকর্জহ শব্দকে হারামের পর্যায়ডুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইবৃন জারীরের নিয়ম হইন, তিনি এক বা দুইজনের অভিমত যদি অধিকাংশ শাস্ত্রবিদগণের অভিমতের পরিপন্থী হয়, তখন উহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। বরং তিনি অধিকাংশের মতকেই ইজমা বা সপ্মিলিত অভিমত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন ওয়াকীরা সূত্রে হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট এক লোক জিজ্ঞাসা করিল, কোন এক লোক অনেকগুলি পাখী যবাহ্ করিয়া নিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন কতকগुলি পাথি রহিয়াছে যাহা যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহৃর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং কতখ্লি যবাহ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করা হইয়াছে। এখন সবণুলি মিলাইয়া ফেলা হইয়াছে, বাছাই করিবার কোন উপায় নাই। উহা আহার করা বৈধ কিনা ? হাসান বসরী জবাব দিলেন, তোমরা সবই আহার করিতে পার। এই একই প্রশ্ন ইব্ন সীরীনের নিকট করা ইইলে তিনি বলিলেন-যাহা যবাহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই; উহা আহার করিও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন :
 উচ্চারণ করা হয় নাই, উহা আহার করিও না। এই তৃতীয় মতবাদটির সমর্থন্ন নিম্নলিখিত হাদীসটি প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা হয়।

ইব্ন মাজা বলেন : ইব্ন আব্বাস, আবূ হহায়রা, আবূ যার, উকবা ইব্ন আমির, আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :
ان الله وضع عن امتي الحطاه والنـــــان وما استكرهوا عليه .

অর্থাৎ আমার উপ্মতের ছোটখাট ক্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি ক্মমা করা হইয়াছে। এমন কি জবরদস্তি অবস্থায় করা অপরাধও ক্ষমা করা হইয়াছে। তবে এই হাদীসটি বিতর্কিত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাফিজ আবূ আহমদ ইব্ন আফী (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট এক লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাছ্র রাসূল ! আমাদের মধ্যে এক লোক যবাহ্ করিবার সময় আল্নাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : اسم الله على كل مسلم "অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই আল্নাহ্র নাম রহিয়াছে"।

অবশ্য এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার বর্ণনাকারী মারওয়ান ইবৃন সালীম আল কুরকসানী যিনি আবূ আবদুল্মাহ্ শামী হিসাবে পরিচিত, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। বহু হাদীসবিশারদ তাহাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার বির্রপ সমালোচনা করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ে স্বতন্ত্রভবে একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছি এবং তাহাতে সকল ইমামগণের অভিমত ও দনীল প্রমাণাদি এবং তাহাদের মতবিরোধ ও দলীল প্রমাণের উৎসসমূহ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হওয়া না হওয়া সম্পক্কে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। কতকের মতে এই আয়াতের নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হয় নাই। বরং মুহকাম আয়াতের ন্যায় ইহার নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান যথাযথভবেই বিদ্যমান। মুজাহিদ ও সকল আলিমগণের অভিমতও ইহাই। কিন্তু হাসান বসরী ও ইকরামা ভিন্নর্রপ অভিমত পোষণ করেন। ইব্ন হুমাইদ (র) ইকরামা ও.হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাদের উভয়েররই অভিমত হইল নিম্নলিখিত



অর্থাৎ অতএব যাহাতে আল্নাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা যাও, यদি তোমরা তাঁহার
 আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই আহার করিও না এবং অবশ্যই তাহা পাপাচার।

তাহাদের মতে নিম্নলিখিত আয়াতের বিধান মানসূখ হয় নাই। অর্থাৎ উহার বিধান ও কার্যকারিতার নির্দেশ বহাল রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের আহার্য তোমাদিগের জন্য হালাল এবং তোমাদিগের আহার্য তাহাদের জন্য হালাল (৫:৫)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) মাকহুল (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্মাহ্ তাআলা
 ইহার বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। আর নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা উল্নিখিত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশকে বাতিল করিয়াছেন এবং আহলে কিতাবদিগের আহার্যও হালাল করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন :

(সমস্ত পবিত্র বস্তু আজ হইতে তোমদের জন্য হালাল. করা হইল, আর আহলে কিতবদিপের আহার্য দ্রব্যও তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইন (৫:৫)।

ইব্ন জারীর (র) আরও বলিয়াছেন : এই অভিমতই সঠিক। কেননা আহলে কিতাবদিগের আহার্य দ্রব্য হালাল হওয়া এবং বে জন্তু যবাহ্ করার সময় আল্নাহ্র নাম উচ্চারণ হয় নাই, উহার হারাম হওয়ার মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই। আর এই মতবাদই বিশদ্ধ ও সঠিক হওয়ার যোগ্য। পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যাহারা উক্ত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা ইহা দ্বারা বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রের কথা বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রে এই আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ


ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবূ ইস্হাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইস্হাক বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি ইব্ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল, মুখতার ধারণা করে যে, ঢাঁহার নিকট ওয়াহী আসে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? ইব্ন উমর (রা) জবাব দিলেন, সে সত্যই বলিয়াছে। অতঃপর ইব্ন উমর (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ যামীল হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন যে, আবূ যামীল বলেন : আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন মুখতার হজ্জ করিতে আসিয়াছিল। এ্লোক ইব্ন আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিল : হে ইব্ন আব্বাস! মুখতার দাবী করে যে, তাহার নিকট আজ রাত্রেই ওয়াহী আসিয়াছে। আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন ? ইব্ন আব্বাস (রা) জবাব দিলেন : হ্যা, সে সত্যই বলিয়াছে। আমি ইহা ऊ্যিয়া ব্ব্রিত হইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, ইব্ন আব্বাস ইহাকে কি সত্যায়িত করিতেছে ? অতঃপর ইব্ন আব্বাস বলিলেন : ওয়াহী দুই প্রকার। এক প্রকার ওয়াহী হয় আল্লাহ্র তরফ হইতে ও এক প্রকার হয় শয়তানের নিকট হইতে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ওয়াহী পাঠাইয়াছেন। আর শয়তান তাহার আপনজন ও বন্ধুদিগের নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া


এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইকরামা হইতেও এইর্রপ বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।
 যুবায়ের হইতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যুবায়ের (র) বলিয়াছেন :

ইয়াহূদীগণ আসিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে এই বলিয়া বিতর্ক করিত যে, কি আশর্য। আমরা যে জন্তু হত্যা করি তোমরা উহা আহার কর। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা যাহা হত্যা করেন তাহা তোমরা আহার কর না; বরং হারাম মনে কর। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ


অর্থাৎ যাহা আল্নাহ্র নাম উচ্চারণ করিয়া যবাহ্ করা হয় নাই উহা আহার করিও না, উহা পাপ।

এই হাদীসটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইমাম আবূ দাউদ উহা বর্ণনা করিয়াছেন মুত্তাসিল সনদে। তিনি বলেন : উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) উআইনা, আতা ও সাঈদ ইবন यুবায়ের ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ‘বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমদের হত্যা করা জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর, কিন্ুু আল্মাহ্ কর্তৃক হত্যাকৃত জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর না! এই


এই হাদীস ইব্ন জারীর (র) ইমরান ইব্ন উআইনা প্রমুখ ইইতে অনুঁরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বায়যার (র) বলেন, এই হাদীসটিতে তিনটি প্রশ্ন রহিয়াছে।
১. ইয়াহূদীরা মৃত জীবজন্তু আহার করাকে আদৌী বৈধ মনে করে না। সুতরাং তাহারা এ ব্যাপারে বিতর্কে আসিবে কেন ?
২. এই আয়াতটি ইইল মক্কায় অবতীর সূরা আন‘আমের আয়াত। কিন্তু ইয়াহূদীগণ বসবাস করিত মদীনায়।
৩. এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী যথাক্রমে আল জরসী, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্নাহ্ আল বাকাঈ, আতা ইব্ন সায়েব ও সাঈদ ইব্ন যুবায়েরের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বে, কতিপয় লোক আসিয়া ঐর্প প্রশ্ন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—এই হাদীসটি হাসান ও গরীব সনদে বর্ণি। এই হাদীসটি সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে মুরসাল সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তাবারানী (র) বলেন : আমাকে আनী ইবনুল মুবারক বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্ন
 আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন পারস্যবাসীরা কুরায়েশদের নিকট মুহা্মদ (সা)-এরর সাথে এই বিষয়ে বির্তক করার জন্য লোক পাঠাইল। তাহারা বলিল, তোমরা নিজ হাতের ছুরি দ্বারা যাহা যবাহ্ কর, উহা তোমাদের জন্য হালাল হয়, আর আল্নাহ্ তা‘আলা তাহার নিজস্ব ছুরি দ্বারা याহা যবাহ্ করেন অর্থাৎ মৃত জন্তু, উহা তোমাদের জন্য হারাম হয় কেন ? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনন :

"শয়তান তোমাদের সরিত ঝাপড়া বিবাদ করার জন্যা তাহার বঞ্ধুদিপকে প্ররোচিত" করে। यদি ঢুমি তাহাদদর কথা মত চন, তব্বে নিষষ্য তুমি মুশরিক হইবে।"

অর্থাৎ পারস্যের শয়তানেরা ঢহাদিগের বন্ধু কুরাt্যেশদিগকে তোমার সাথ বিতর্ক করার জন্য পররোচিত করে। সুতরাং উহাদের কথা यদি মানিয়া নও এৃং মৃত জহ্হুকে হানাল মনে কর, তবে তোমার মুশরিক ইওয়া নিণ্ণিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকার্রীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা


 |l

এই হাদীসটি ইব্ন মাজা ও ইব্ন आব্ হাতিম (র)-ও ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা
 আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। কিনু তাহাত ইয়াহ্দীদদর উল্নেখ নাই। এই বর্ণনাঢি অভিব্যেগমুক্ত ও নির্র্রব্যোগ্য। কেননা এই আয়াত হইন মক্কী আয়াত এবং মক্যায় ইয়াহৃদী ছিন না। পরহু ইয়াহ্রীগণ মৃত জীব আহার করা পসন্দ করে না।

 (রা) বনেন : শয়ঁতন্নেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে এই বলিয়া প্ররোচিত করে বে, তোমরা তোমাদের হত্যা করা জন্তু আহার কর্যিয়া থাক ! অথচ আল্নাহ্ কর্ত্থক হত্যাকৃত অর্থাৎ মৃত জীব-জi্হ তোমরা আহার কর না কেন ? ইব্ন আব্ষাস (রা) হইতে বর্ণনা পাওয়া যায়। উহাতে তিনি বলেন :

ان الذى قتلتم ذكر اسم الله عليه وان الذى قد مات لم يذك اسم الله عليه .
অর্থাৎ ঢোমরা যাহা হত্যা কর তাহাত আন্লাহ্, নাম উচ্চারণ করা হয়। আর যাহা আপন ইইতে মর্রিয়া যায় তাহতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না।

ইব্ন জুরাইজ (র) ইকর্木ামা (র) ইইতে বর্ণনা কর্রে বে, তিনি বলেন : কুরায়̣ণের পপৗতত্তিকগণ ও পারসস্যানদদর মধ্যে এ বিষয়ে পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিন। পারস্য়ানরা কুরাভ্যেশ প্ৗৗত্তলিকদ্দর নিকট এই বলিয়া পত্র দিল বে, মুহাম্মদ ও তাহা সभীণণ দাবী করিয়া
 জন্ড यবাহ্ করেন উशা তাহারা আহার করে না। অতঃপর এই পৌতলিকেরা মহানবী (সা)-এর সभীগণের নিকট এইর্রপ লিথিলে মুসলমানদ্র মনে এ বিষয়ে নানাবিধ জিজ্ঞাগা সৃষ্টি হইন। তथन जান্মাহ ত'অান এই আয়াত নাযিল করেন :
 لَحْشُرْ كُوْنَ
 বিবাদ কনার ঊদ্দেশ্যে র্রোচনা দেয়। यদি তোমরা তাহাদদর কথা যানিয়া চল, তবে তোমরা निপ্চিত্র্রপ মুশরিক হইবে"।

আাল্লাহ্ ত'অলা অনাত্র এই আয়াত নাযিল করেন :

শয়তানেরা একে অপররে প্রতারণা করার উল্দ্দে্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা ঘ্যারা প্ররোচিত করে (৬: ১১২)।

আলোচ আয়াত্র ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : মুশরিকগণ মুসনমানদিগকে এই বনিয়া
 হইয়া চলিচ্ছে ? जথচ আল্লাহ্ ত'আলা শে জীব হতা করেন উহা তোমরা আशা কর না এবং তোমরা নিজেরা যাহা যবাহ্ কর, তাহা আহার কর্য়া থাক। মৃনত তোমাদের আল্লাহ় অনুগত হওয়ার দাবী ভিত্হিইী। তখন আল্নাহ্ ত'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :
 চল, তবে নিশ্য তোমরা মুশর্রিক হইবে।"
 সশ্পর্কে অনুর্রপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।
 তোমরা আল্ধाহ्ञ নির্ধারিত সীমার্রো ও তাহার দেওয়া শরীীঅত অপাফ করিয়া অন্যের মতপথ ও পরামর্শকে প্রান্য দিব্রে, তখনই ইহ মুশরিকে পরিণত হইবে। ভেমন কালামে পাকে

"আহলে কিতাবণ আল্লাহহকে বাদ দিয়া তাহাদের নেতৃবর্গ, পাদরী ও পুরোহিতগণকে নিজেদের বিধানদাত বানাইয়া নিয়াহে" (৯ : ৩১)।

এই आয়াতের ব্যাభ্যায় তিনমিযী শগীফফ আদী ইবৃন হাতিম (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। आদী ইব্ন হাতিম (রা) জিঞ্sাসা করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূন! আহলে কিতাবণণ কি পাদরী-পুরোহিতগণণর ইবাদত করে ? তিনি জবাব দিলেন : উহারা হারামকে হানাল এবং হানালকে হারাম করিয়া দেয় এবং অনুসারীরা (আহলে কিতাবগণ) ইহা মানিয়া চনে। ইহাই হইতেছে উহাদের ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ্র শরীআতকে অগাহ করিয়া অন্যের রচিত নির্দেশিত পথ অনুসরণ করাই ইবাদতের নামান্তর।

১২২. বে ব্যক্তি মৃত ছিন, পরে আমি তাহাকে জীবিত কর্রিয়াছি এবং যাহাকে মনুষ্রের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াহি, সেই ব্যক্তি কি ঐ লোকের ন্যায় বে অঞ্ধকারে রহহিয়াছে এবং সেখান ইইচে বাহিন্ন ছইবার নহে। এইর্পপ কাফি্রদিণের দৃষ্টিতে ঢাহাদের কাজকর্ম সুন্দর ও শোভনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

তাফ্সীর : এই আয়াতে আল্মাহ পাক লেই সব মু'মিনদদর জন্য উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছ্রন, याহারা মৃত ছিল। অর্থাৎ পথషষ্টত ও ওমরাহীর মধ্যে নিপতিত হইয়া ধ্পংস হইতেছিন। অতঃপর আল্লাহ্ তাজানা তাহাদিগকে নূত্ন জীবন দান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদর অন্ককারাচ্ম্ন

অত্তরকে ঈমানের নূর্রানী জ্যোতি দ্যারা আলোকিত করিয়া পথথন সদ্গান দিয়াছেন, আল্নাহ্র পাথে পথিক করিয়াছেন এবং তাঁার রাসূলের আনুগত্য করিবার जওওীক দিয়াছ্নন
 তাহাদিগের জন্য এমন জ্যোতি দান করিয়াছেন যাহা গ্যারা মানুভ্বের মধ্যে তাহারা চলে। অর্থাৎ ঢাহারা এই দूনিয়ায় কিভাবে জীবন-यাপন করিবে তিনি তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অর্র আয়াতে, শদ্দের ব্যাখ্যায় কতক ব্যাখ্যাকার বনিয়াছেন ব্, টহা ঘ্রারা আল-কুরআানকে

 इইয়াছে। উভয় ব্যাখ্যাই যথাস্ছান্ন সঠিক ও বিখ্দ।
 জ্যোতি দ্দারা আলোক্কিত হইয়াছ্ এবং সে আল্মাহ্র পথথর দিশা পাইয়াছে। লে কি কথন্না সেই লোকের ন্যায় হইতে পারে,.বে বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াত ও পথ্রষ্টতার অক্ৰকার্র
 পাইবে না ও আলোর সাথে তাহার পরিচ় হইবে না। কখনই এই দুই দন এক হইতে পারে না। মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হইয়াছে বে, মহানবী (সা) ইরশাদ করিয়াছছন :
ان الله خلق خلقـه فى ظلمـة ثم رش عليهـم نوره فـمن اصـابـه ذاللك النور اهتدى ومن

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার সৃষ্টিকে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি স্বীয় নৃরের জ্যোতি বর্ষণ করিয়াছেন। যাহারা এই নূরের নাগাল পাইয়াছে অর্থাৎ নূর যাহাদের নিকট প্পৗছিয়াছে তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্র পথের দিশা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা তখন ভুল করিয়াছে এবং এই নূরের নাগাল পায় নাই তাহারা পথঠ্রষ্ঠ ইইয়া আল্ল!হ্র বিপথে চলিয়া গিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে বলিয়াছেন :


 পথথের দিশা দিয়াছেন। আর যাহরা কাফির তাহাদের ব্দ্র হইন ঢাখত। সে তাহাদিগক্কে আলোর পথ হইঢে বাহির কর্যিয়া অঞ্ধকারময় পথে নিয়া যায়। উহারাই দোयখের অধিবাসী, লেখানে তাशারা চিরস্থায়ীক্প थাকিবে।" (২: ২৫৭)

আब्वाহ পাক जনাত্র ঘোষণা করিয়াছেন:
"শে লোক মাথা ঝুঁকাইাইয়া মুখে ভর দিয়া চলে সে কি অধিক হিদায়েততপ্রাপ্ত, না যে লোক সোজা হইয়া সরল সহজ পথে চলে সেই অধিক হিদায়েতপ্রাণ্ত ?" (৬৭ : ২২)

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অপর এক স্থানে ঘোষণা করিয়াছেন :

[^0]"দুই শ্রেণী লোকের উদাহরণ, এক হইল অন্ধ ও বধির আর দ্বিতীয় ইইল চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তির অধিকারী। উভয় শ্রেণী কি সমমানের ইইতে পারে ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না 3 (১১: ২৪) আল্লাহ্ পাকের নিম্ন নিখিত ঘোষণাটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :


"অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র কখনো সমান নয়। আর সর্মান নয়র জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা শোনার তাওফীক দেন ! তুমি কবরে যাহারা রহিয়াছে তাহাদিগকে ত্তনাইতে পারিবে না।" ৩৫ : ১৯-২৩)

এই বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান। এখানে উদাহরণ দুইটির মধ্যে আলো ও অন্ধকার এই দুইটি শব্দই হইতেছে পারস্পরিক তুলনার বস্তু। এই সূরার সূচনাও এই দুইটি শব্দ


কতক ব্যাখ্যাকারের ধারণা এই শে, আল্লাহ্ তা আলা উপরোক্ত উদাহরণটিতে বিশেষভাবে দুই দুইজন লোকের কথা বুঝাইয়াছেন। তাই বলেন যে, তাহাদের একজন হইলেন উমর (রা)। তিনি প্রথমত জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়া মৃতবৎ পথত্রষ্ট ছিলেন। অতঃপর আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাকে ঈমানের জ্যোতি দান করিয়া অন্ধকার হইতে উদ্ধার করতত নৃতন জীবনে উপনীত করিলেন। আর তিনি সেই ঈমানের জ্যোতির নির্দেশনায় মানুষের মধ্যে চলিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন আম্মার ইব্ন ইয়াসার। তিনিও আঁধার জীবন হইতে আলোর জীবনে প্রবেশ করেন। পক্ষান্তরে যাহারা পথত্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে; কোন কালেই সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর মুখ দেখিবার নহে, তাহারা দুইজন হইল অভিশপ্ত আবূ জাহিল ও আমর ইব্ন হিশাম। এক্ষেত্রে সঠিক ও বিশ্ডদ্ধ অভিমত হইল এই যে, আয়াতটি সাধারণ। প্রত্যেক মু’মিন ও কাফিরের বেলায়ই এই আয়াত প্রযোজ্য হইততে পারে। আল্লাহ্ তা‘আলা বিশেষ কোন লোকের কথা বুঝাইবার জন্য ইহা অবতীর্ণ করেন নাই।
 জন্যে তাহাদের কাজগুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া দেখানো হয় আর্র তাহা তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্থতার ফলশ্রুতি মাত্র। সকল প্রজ্ঞা ও ক্ম্া একমাত্র আল্লাহ্র এবং তিনি একক ও অংশীহীন।
 О
罗 Oَ
১২৩. এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধিগণকে প্রধান করিয়াছি যেন जাহারা সেখানে চক্রান্ত করিতে পারে। তাহাদের চক্রান্ত কাহারও বির্সুদ্ধে হয় না; বরং নিজদের বিক্রুদ্ধেই হয়। কিন্ুু তাহারা উপলক্ধি করে না।
১২৪. আর যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াত আসে, তখন তাহারা বলে, আল্লাহ্র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তদ্রiপ আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও ঈমান আনিব না। আল্লাহ্র রিসালাতের পদ ও দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। অতি সত্র অপরাধিগণ আল্লাহহর নিক্ট পৌঁছিয়া অপদস্ত হইবে। আর তাহাদের চক্রান্তের দরুন কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : হে মুহাম্মদ ! তোমার লোকালয়ে যের্গপ বড় বড় অপরাধী নেতৃবর্গ বিদ্যমান থাকিয়া মানুষকে কুফরীর দিকে আহ্বান জানায় ও আল্লাহ্র পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায়, পরন্তু তোমার সহিত শক্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তদ্র্রপ তোমার পূর্বে রাসূলগণের সংগেও এই ধরনের ধনাত্য ও সমাজ প্রধান লোকেরাই শক্রুতার কাজে লিপ্ত থাকিত। ফলে ইহার প্রতিদানে তাহারা যে সব শান্তি পাইত উহা সর্বজনবিধিত। यেমন আল্মাহ্

"এমনিভাবে আমি এই ধরনের অপরাধিগণক্কে প্রত্যেক নবীর শক্রু বানাইয়াছি" " (২৫: ৩))।

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্পংস করার ইচ্ঘা করি, তখন তথাকার ধনাত্য ও সমাজ প্রধানদিগকে আমার আনুগত্য করিবার নির্দেশ দেই। কিন্তু সে নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া তাহারা সেখানে পাপে লিপ্ত হয়" (১৭:১৬)।

একদল বলেন : ইহার মর্ম হইল আমি উহাদিগকে আমার আনুমত্যের নির্দেশ দেই, কিন্তু তাহারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া পাপাচারে লিপ্ত হয়। যাহার কারণে আমি উহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দেই।

কেহ কেহ বলেন : ইহার অর্থ এই বে, আমি উহাদের ভাগ্য লিপিতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা করিবার নির্দেশ করি। ফলে উহারা শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং তখন তাহাদিগকে আমি ধ্ণংস করি। এখান্ন আল্লাহ্ তা‘আলা
 আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন : এখানে জনপদের পাপাচারী শাসক ও রাজা বাদশাহদিগের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইল—আমি প্রত্যেক জনপদে পাপিষ্ঠদিগকে শাসক ও সমাজ প্রধান করি যেন উহারা অনাচার অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। যখন উহারা ইহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন আমি আমার গयব নাযিল করিয়া উহাদিগকে ঋ্বংস করিয়া থাকি।
 কথা বুঝান হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন :

তিনি আরো বলেন :


"আমি ভ্যে সব জনপদেই সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াহি, সেখানকার ধনাण ও নেতৃত্দানকারীর়া বলিত, आমরা আমাদের পৃর্বপুহুষগণকে প্রচলিত মতাদর্শ পাইয়াছি, ঢাই আমরা ঢাহাদর পদাক্ক অনুসরণ করিয়া চলিব" (8৩:২৩)।
 আকৃষ্ঠ করার কথা বুঝান হইয়াছে। বেমন আল্ধাহ্ ত'আানা হযরতত নৃহ (অা)-এর সস্প্রদায়ের বিবরণ দিতে গিয়া বনিয়াছেন : : চक्वात्उ।"

আা্মাহ্ ত'আলা অनাত্র আরও বলিয়াছ্ন :




(ণুমি यদি সেই সব অতাচারীদিপকে দেথিতে পাইতে যাহারা নিজেদের প্রভুর সশ্মুৰে দэায়মান এđং তাহারা পরস্পর নিজ সাথীদদর সাথে কথা বলিতেছে। তখन দूর্বনরা সবল नেতৃব্পকে বनिবে, ঢোমাদদর কথা না মানিলে এবং তোমাদদর অধীন না হইলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হইতাম। তখন সবল নেতৃবর্গ অধীন দুর্বনদিগকে উত্তর দিবে, আমরা কি তোমাদ্দর নিকট সত্য আগমন্রে পর তোমাদিগকে হিদাহ্য়ত ও স্ত হইতে বিরত রাথিয়াছি ? এমন নহে; বরং ঢোমরা পাপিষ্ঠ ও অপরাখী ছিলে। অতঃপর দুর্বল অধীনরা সবল নেতৃতর্গকে বলিবে, আমরা তো পাপী ও অপরাধী ছিলাম না, বহং তোমরা দিবারাত্র চক্নন্ত করিতে অর আমাদিগক্ক আল্লাহ্র সাথে কুফরী করার জন্য নির্দেশ দিতে। সুতরাং তোমাদের কথামত আমরা আন্মाহ্র সদ্গে অংশীদাদ করিয়া দেব-দেবীর পৃজা করিয়াছি (৩৪:৩১-৩৩)।

ইব্ন आবূ হাতিম বলেন : সুফিয়ান হইতে পর্यায়ক্নম ইবৃন আবূ উমর ও আমার পিতা
 উशা দ্যারা আমল ও কৃতকর্মের কथা বুঝান হইয়াছ্।

जाয়াতাশ
 নিজ্েেদের উপরই অর্পিত হইবে। কিতু উহারা তাহা উপনক্ধি করিতে পারিতেছে না। যেমন আল্লাহ পাক আাল-কুরজানের অনাত্র বর্ণনা করিয়াছ্ন :
＂কারণ এইসব নেতৃবর্গ নিজ্রেদের পাপ্পে বোঝার্র সাথে অপরের পাপ্র বোঝাও বহন করিত্তে＂（২৯ ：১৩）। তিনি আর্রে বলেন ：

＂যাহারা অজ্ঞoাবশত উহাদিগকে পৃ্রষ করিয়াছ，তাহারা কতই না খারাপ বোঝা বহন করিতেছে＂（১৬：২৫）। ভেমন আল্মাহ্ পাক বলেন ：

আয়াতের তাৎপর্য হইল এই বে，উহাদের নিকট যথন আন্নাহ্র পফ্ষ হইতে নিদর্শন， দनীল，প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করিয়া আল্নাহ্র প্রি ঋমান আনার এবং তাঁহার পথ অনুসরণের আহান জানান হয়，তখন উহারা বনে অতীতের নবী রাসূলদিগের নিকট যের্রপ আল্লাহ্র পফ্ৰ হইতে কেরেশতাগণ ওয়াহী নিয়া আসিত，তদ্রপ আমাদের নিকট আল্লাহ্র ওয়াহী নিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিব না। ハেমন কালামে পাকের অন্য় আল্লাহ্ তাআলা বনেন ：

যাহারা আমার সাষ্মাৎ কামনা কর্রে না，তাহারা বলে，আমার্দের নিকট কোন 飞েেরেশতা जবতীর্ণ হয় ना ？जথবা জমরা আমাদhর প্রতিপানককে প্রত্যক্ করি না ক্নে？＂（২৫：২১）।
 দায়িত্ কাহার র্রতি অপণ করিতেত ইইবে এবং কোন লোক নবৃওয়াতীর দায়িত্ণ পালনের উপযুক্ত

 এই কাজ্র জন্য দায়িত্ণশীল করেন। কাফিরদের হটকারী উক্তির কথা আল্লাহ্ ত＇অালা


（＂হহারা বালে，এই ক্রুরান উভয় জনপদের কোন বড় ব্যক্রির কাছে কেন অবতীর্ণ করা হয় নাই ？তাহারা কি স্বীয় প্রতিপালকের রহমতকে নিজ ইচ্ছমত বণ্ট্ করিতেছে？（৪৩： ৩－৩々）

 নাযিল করা হইন না ？মহানবী（সা）－এর প্রতি উহাদ্রে হিংসা，বিদ্বেষ ও শর্রতার কারণণই এইর্রপ কथা উহাদের মুথ হইতে প্রকাশ পাইত। ভেমন কালাঢ্ম পাকে জান্নাহ্ ত＇আলা ইহাদর ূন্নুর্রপ জাররণের বর্ণন দিত্তেেে ：

"এই কাফি্রগণ যখন তোমাকে দেখে, তখন তেমাকে ইহারা ঠাট্যা বিদ্রপ ও কৌতুকের পাত্রে পরিণত করে। ার বলে, এই নাকি সেই লোক বে তোমাদের প্রডু সশ্পর্কে বিভ্নিন্ন আলোচনা করে। অথ্ট ইহারা ‘রহমানের’ স্যুণকে ভুলিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে" (২১ : ৩৬)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

 (२৫:8১)!

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআললা বলেন :


























ইমাম আহমদ (র) মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা) বলেন : রাসৃলুল্মাহ (সা)-কে লোকদের কথিত কিছু কথা জানান ইইল। অতঃপর তিনি মিম্বরের ঊপর দজায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-আমি কে ? সকলে উত্তর করিল—আপনি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর মহানবী বলিলেন :
‘আমি আবদুল্মাহ্র পুত্র মুহাম্মদ এবং আমার দাদা আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ ত'আলা সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিলে তিনি আমাকে তাঁহার উত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষকক দুইটি সম্প্রদায়ে বন্টন করিয়া আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করিলেন। তিনি বংশ সৃষ্টি করিয়া আমাকে উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষের জন্য পরিবার সৃষ্টি করিয়া আমাকে উত্তম পরিবারভুক্ত করিলেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বংশ ও পরিবারের দিক দিয়া সর্বোত্তম।"

নিঃসল্দেহ রাসূল (সা) যথার্থই বলিয়াছেন। আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলেন :
"আমার নিকট জিবরীল বলিয়াছেন যে, হে মুহাম্মদ ! আমি সমগ্গ দুনিয়া এবং প্রাচ্য ও পাচ্ত্য সর্বত্র বাছাই করিয়া মুহাম্দের চাইতে উত্তম কোন লোক পাই নাই। আর প্রাচ্য ও পাশ্ডাত্য সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু হাশিমী বংশের তুলনায় কোন বংশকেই কুনীন ও সর্মানিত পাই নাই। হাকাম ও রায়হাকী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া সকল বান্দাদের মধ্যে মুহাম্মদের অন্তরকে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহাকে একান্তভাবে নিজের আপনজনরূপে নির্বাচিত করিলেন এবং তাহাকে নবূওয়াতের দায়িত্ প্রদান করিলেন। মুহাম্মদের পর তাঁহার অন্যান্য বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মুহাম্মদের সাহাবাদিগের অন্তরকে সকলের মধ্যে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তাহাদিগকে তিনি নবীর সহচর ও পরামর্শদাতারূপে নিয়োজিত করিলেন। তাহারা দীনের জন্য লড়াই করিয়া থাকেন। অতএব তাহারা যাহা কিছ্হ সুন্দর দেখেন উহাই আল্লাহ্র দরবারে সুন্দর এবং যাহা কিছ্ খারাপ দেখেন, উহাই আল্লাহ্র নিকট খারাপ।"

ইমাম আহমদ (র) ধারাবাহিক সনদে সালমান (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "আমাকে রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন : হে সালমান ! আমার প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ রাখিও না এবং আমার উপর অসত্তুষ্টও হইও না। তাহা হইলে তুমি ধর্মচ্যুত হইয়া পড়িবে।" আমি <লিলাম, হে आল্লাহ্র রাসূল ! আপনার প্রতি কেমন করিয়া ऊর্ষা ও ঘৃণা পোষণ করিতে পারি ? আপনার ম্बাই আল্মাহ্ তাআলা আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়াছেন। মহানবী জবাব দিলেন : আরব সম্প্রদায়ের প্রতি বিত্বেষ রাখা যেন আমার প্রতি বিত্নেষ রাখা।

আাোচ্য. আয়াতের ব্যাথ্যায় ইব্ন आবূ হাতিম বিভিন্ন রাবীর বরাতে আবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুসাইন বলেন : একদা ইব্ন আব্বাস (রা) যখন মসজিদের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক লোক তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখিতিছিল। অতঃপর সে ঋুব ভীত হইয়া পড়িন এবং জ্জ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? লোকেরা জবাব দিল, ইহার নাম ইব্ন আব্বাস, ইনি রাসূলুল্নাহ্র চাচাতো ভাই। লোকটি ইহা ঙনিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ

করিল এবং বनिন র্রিসাनाত ও নবুওয়াতীর দায়িত্ড কাহাকে দান করিব্বেন এবং কে ইহার উপयুক্ত তাহা আল্লাহ্ ত'জালা খুব ভানজাবেই অবহিত।
 করে এবং তাহার জানীত জীবন বিধানকে দাষ্ভিকতার সাথে পরিহার করে, তাহাদের জন্য চরম লাঞ্ৰ্না ও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা বিচারের দিন আল্নাহ্র সম্মেখে চরম जবমাননাকর অবস্থায় দগায়মান হইবে। जাহারা এই জগঢত বেমন গর্ব অহংকার করিয়া দাষ্ভিকতার সাথে আল্লাহৃর দীন ও র্াाসূলের আনুগত্যকে পরিহার করিয়াছে, তেমনি উহার প্রতিদান হইন চির্ुন অপমান ও নাঞ্ণনা। ইহা তাহাদের কৃতকর্ম্মরই ফল। ব্যেন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :
"যাহারা অহহ্কার করিয়া ামার্র ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকে আমি অতি সত্ণর তাহার্দিেকে চরম অপমান ও লাঙ্ণ্না সহকারে দোयथে প্রবেশ করাইব" ( 80 : ৬০)।
 গোপনেই হইয়া থাকে। চক্রাত্ত ও প্রতারণা হয় খুব গোপন ও সৃষ্মভবে। সুতরাং বিচারের দিন
 শাঙ্ঠি কোন দিক দিয়া কম হইবে না। যथাযথ পাপ্যানুযায়ী উহ দেওয়া হইবে। কেননা আল্মাহ্ ত'অানা অত্যাচরী নহেন। কাহারও প্রতি তিনি জুলুম করেন না। ハেমন আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন:
 ব্যেন জাল্লাহ্ পাক জন্য जায়াতে বলেন :
 পড়িবে।

สूथারী শরী<্ বর্ণিত হহয়াছে বে, মহননী (সা) বनिয়াছ্ন : "পত্যেক প্রতারক ও
 থাকিবে অমুকের পুত্র অমুক থোদাদ্রোkী ও প্রতারক। ইशার কারণ ইইন এই ষড়ব্্কারী ও প্রতারককে সাধারণ মানুষ চিন্ন না ও জান না। তাই कিয়ামতের দিন প্রত্যেক খোhাদ্রোী,
 সশ্পক্কে মনুষকে অবহিচ করিবার নিমিত্ত উऊ্ত ব্যবশ্হা অবলষ্ন করা হইবে। ফলে সকলেই जাগদিগক্কে চিনিতে ও জানিতে পারিবে।
১২৫. আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাইলে তিনি তাহার অন্তঃকরণ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিতে চাইলে তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। ইসলাম অনুসরণ তাহার কাছে আকাশে আরোহণের ন্যায় দूঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগকে আল্লাহ এইরূপ অপমানিত করেন।
 আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিনে ইসলামের জন্য তিনি তাহার રুদয় প্রশস্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ তাহার অন্তঃকরণের অন্ধকার ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করিয়া দেন, ইসলামের কাজ তাহার পক্ষে সহজ ও আরামদায়ক করিয়া দেন। ইহা তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ারই নির্দশন। যেমন আল্মাহ্ পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :
"ইসলামের জন্য যাহার অন্তঃকরণণ খুলিয়া যায় তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নূর নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়" (৩৯ : ২২)।

অন্যত্র আল্মাহ্ পাক বলেন :
 أُولئكَ هُمُ الرَآشدُوْنْ .
"আর আল্মাহ্ তা‘আলা তোমাদের নিকট ঈমানকে পসন্দনীয় করিয়া দিয়াছেন ‘ববং ঈমানকে তোমাদের অন্তরে শোভামত্তি করিয়াছেন আর কুফর, পাপ ও নাফরমনীকে করিয়া দিয়াছেন তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত। এইসব লোকেরাই হইল সত্য পথের পথিক ও হিদায়েতপ্রাপ্ত" (8৯ : ৭)।
 বলিয়াছেন : ইহার অর্থ ইইতেছে তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তাহাদের হ্রদয়কে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া। আবূ মালিকসহ বহু ব্যাখ্যাকারই উহার এইর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ও যথার্থ।

আবদুর রায়্যাক (র) বিভিন্ন রাবীর ধারাবাহিক সনদে আবূ জাফর হইতে বর্ণনা করেন : মহানदী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল শে, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঈমানদার কাহারা ? মহান্টী (সা) জবাব দিলেন-"বে লোক অধিকাংশ সময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এবং শে লোক হৃত্যুর পরের সময়ের জন্য নিজকে সবচাইতে বেশি প্রস্তুত করিতে থাকে। মহানবী (সা)-গর
 হে আল্লাহ্র রাসূল ! কিভাবে হুদয় প্রশস্ত করা হয় ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : "অন্তরে নূর প্রজ্বলিত করা হয় যাহার ফলে অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : কাহার অন্তর প্রশস্ত হইয়াছে এবং খুনিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিবার কোন চিছ্ন ও নির্দন আছে কি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : ‘ইহার চিহ্ হইল চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, পার্থিব জগৎ হইতে বিমুখ হওয়া, উহার আনন্দ উপভোগ হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর সাথে সাজ্ষৎৎ হইবার পৃর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

ইবনে কাছীর 8 র্থ —

 বनেन : मহानবी (সা)-बর निकট সস্পর্কে জ্ঞ্ঞাসা করা হইলে উপরোল্লোখ্ছিত ভাবেই তিনি জবাব দিয়া ছিলেন।


 ও খুলিয়া যায়। সাহাবীগণ মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞসা করিলেন, ইহার পরিচয় লাভ করার কোন আनামত বা চিহ্ আছে কি ? জবাবে তিনি বলিলেন : ইহার চিহৃ হইন চিরস্থায়ী বাসস্গান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, এই প্রতারণাময় জগৎ হইতে বিমুখ হওয়া এবং মৃত্যুর পৃর্ব্বে মৃত্ত্র জন্য প্তস্তত थাকা।

আবূ জাফ্র হইতে ইবৈন জরীর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
ইবุন আবূ হাতিম (র) আবদুন্নাহ ইব্ন মাসউদ হইতে পর্বায়ক্রমে বিভ্ন্ন রাবীর বর্ণনা সূত্রে সাঈদ আল-অাাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, ইব্ন মাসট়দ (রা) বলেন :

 বুגান इইয়াছে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : নির্দিষ্ঠ অকটি নূব তাহার অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া शয়। সাহাবীগণ आবার জিজ্gাসা করিলেন : ইহ জানার কি কোন নিদর্শন थাকে ? মহানবী (সা) উত্তর দিলেন : হ্যা, নিদর্শন রহিয়াহে। সাহাবীগণ জিख্ঞাসা করিলেন, সেই নিদ্দশনসমূহ कि? তিনি জবাব দিলেন : মানুম্বে চিরহ্शায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় অনুরাগী ও আকৃষ্ঠ হওয়া। এই মা়াময় জগে হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর পৃর্বিই মৃত্যুর জন্য প্তৃ্তত হওয়া। ইব্ন জারীর (র) বিতিন্ন রাবীর বরাত দিয়ে जাবদুল্না ইবৃন মাসউদ (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী (সা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন্। ।
 সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার নিদর্শন कি? তিনি উত্র দিনেন : চির্থসা়ী বাসস্शান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া, মায়াময় দু দিল্যা হইতে দূরে থাকা এবং


এই হাদীসটি ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে মারফু ও মুত্তসিলন সনবদও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) অনুส্রপ সূত্রে ইব্ন সাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূনूন্নাহ (সা) "نَ

 করান হ়য। টহার ফনেে তাহার অত্তর भুলিলযা যায় ও প্রশষ্ঠ হয়। সাহাবীণণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্নাহ্র রাসূন ! ইহার কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন : এই মায়াময় জগৎ

হইতে বিমুথ হওয়া, চিরিগ্ছায়ী বাসস্গান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অন্নুরাগী ইওয়া এবং মৃত্যু ঊপস্ছিত হওয়ার পৃর্ব্ই নিজকে প্রস্তুত রাথা।"

এই সকন হইন উক্ত হাদীসের মুরসান ও মুত্তাসিল সনদ যাহা পরম্পর বিজড়িত ও
 কাহাকেও আল্gাহ্ ত'অানা বিপথগামী করিতে ইচ্ম করিলে তিনি তাহার হ্দদয়কে অতিশয়
 দিয়া नীচে ब্যে দিয়া जর্থাৎ

ত্মনি কেহ কেহ পড়িয়া থাকেন। কেহ কেহ এই শட্দের ঘ্যারা পাপ ও ৫নাহের কথা বুふান ছইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)ও এইহ্পপ অতিমত পোষণ করেন। অপর রকদল বলেন
 হইবে বে হিদায়েতের জন্য বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও অশশ্ু ইইবে না এবং ইহা ইইতে কোন বস্মু जাহাকে মুক্তি দিবে না। এমনকি তাহার ঈমানও তাহকে উপকৃত কর্রিবে না। এক কথায় ঈমানের নুর जাহার হুদর্যে প্রবেশ করিবে না।
 দিল भাनক বেমন বৃক্ষে উঠিত্ পারে না, তেমনি কোন পखও এই বৃক্ষের পাতার নাগান পায় না।
 কোন কন্যাণ কথনও ঊপনীত হইতে পারে না।

এই আয়াতাংশ্র ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওওফী বলেন : ইহার जर्थ হইন এই বে, আল্লাহ্ ত'আানা উशার অন্তরে ইসলামকে সংীীর্ণ করিয়া দেন। কেনनা

 সংকীর্ণण রাথা হয় নাই (২২: ৭৮)] ছতঃপর তিনি বলিলেন- ইহার जর্থ হইল, आল্লাহ্র
 রাদ্েন নাই।

आত आन-ひूরাসাनी বनिয়াছেন সংকীর্ণ হওয়া যাহাতে পুণ্য প্রবেশ করিতে পারে না।
 বूঝান হইয়াহে বে, উহাদের অন্তঃকরণ এমন কঠিন ও সংণীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহার কারণণ ‘া

ইলাহা ইল্মাল্gাহ্' কালেমায় বিশ্বাসী इওয়ার ফ্মমাই তাহাদের নাই। আকাশে আরোহণ করা


সাঈদ ইব্ন যুবা|্যের কঠिন ও সংকীর্ণ হয় বে, ঈমান্র নূंর প্রবেশ করার কোন পথই পুঁজিয়া পায় না।
 বেমন অসস্টব ব্যাপার ঠিंक তেমনি উহাদের जন্তককরণণও এমন শক্ত ও সংকীর্ণ হইয়া যায় বে, ঈমননের নূর উহাতে প্রবেশ করা অস্ভব হইয়া দাড়ায়।

সুদ্দ (র) বলেন : আকাশ আর্রোহণ করা বেমন অসষব তেমনি উহাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য বিদূরিত হওয়াও অসষ্ব।

আলোচ আয়াতংশশর ব্যাখ্যায় আতা আন-খুরাসানী বলিয়াছ্ছে : উহাদের কঠিন ও সংকীর্ণ অন্তরেরে উদাহ্রণ অইর্রপ ব্যেন কোন লোকের আকাশে আরোহণ করিবার আদৌ কোন ফমত নাই।
 তেমনি উহাদের অন্তরে অওইীদ ও ঈমান প্ররেশ করিবারও কোন কমতা রাথে না, যতক্ষণে না আান্মাহ্ তাআলা প্রবেশ করান।

 भারে ? ক ন্পিনকানেও পারে না। ইश আকালে আরোহণ করার মতই অসজ্ব ব্যাপার।

 কঠিন ও সং্ীীর্ণ হওয়ার দরুন जাহাতে ঈমানের নৃর প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা অন্তর সংকীর্ণ ও কঠিন হওয়ায় ঈম্যান অহণ হইতে বিরত থাকার উদাহরণ। আাকাশ আরোহণ হইতে মনুষ বিরত থাকার কারণ হইল তাহাদ্র অক্ষমতা ও শক্তিন্ন জসাধ্য ইওয়া, তদ্রপ ঈ ইানের
 আরোহণ করার অক্ষমতার ঊদাহরণ দ্বারা উহাদের অন্তরের সংক্ণীর্ণত ও কাঠিন্যের দর্পন উমান প্রবেশ অসষ্ব হওয়ার কথা বুঝাইয়াছেন।

 তদ্রপ শয়তানকে তাহাদের উপর প্রভাবশানী করিয়া দিয়াছেন। এই কারণণই অবিশ্গাসীয়া আল্লাহ্ এবং তাঁার রাসৃলের প্রতি ঈমান জনিতে অস্বীকার করে। শয়তানই তাহাদিগকক পথजষ করে এবং আল্লাহ্র পrথর বাধা হইয়া দাঁড়ায়।
 দ্যারা শয়তানকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ঐ সকল বস্তুকেই رجس বলা হয় যাহার মধ্যে কল্যাণকর কিছূই थाকে ना।

আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াयীদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : এখানে رجس শব্দ দ্বারা আল্লাহৃর গयব ও শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে।

## 

 O يَنَّكُرْوُنُ
## O O (1 (IV)

১২৬. ইহাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সর্নন-সহজ পথ P নিচয় আমি উপদেশ গ্রহণকারীদিগের জন্য আয়াত ও নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা কর্রিয়াছি।
১২৭. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট শাত্তিময় গৃহ রহিয়াছে। আর তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তিনিই ত়াহাদের অভিভাবক বা বক্ধু।

তাফসীী : আল্লাহ্ তাআলা ঢাঁহার পথ হইতে বিপথপামী হওয়ার এবং তাঁহার পথ হইতে বিরতত রাখার পদ্ধতি উল্লেখ করিবার পর, তাঁহার রাসৃলের মাধ্যমে প্রেরিত পথের ও সত্য দীনের পরিচয় ও মাহাঅ্ম বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 প্রেরিত সত্য দীনে স্থির থাকার পথ। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি বর্তমান কালের অবস্থায় প্রকাশ করায় মানসুব রূপে রহিয়াছে। অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশসৃচক নসব প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে, "হে মুহান্মদ! এই সরল পথটিই হইল জীবন বিধান, যাহা আমি তোমার নিকট দুনিয়ার সকল মানুচ্েের জন্য ওয়াহীর মাধ্যমে পাঠাইয়াছি। আর ইহার নামই আল-কুরআন এবং ইহাই সরল সহজ পথ। কুরআনের প্রশংসা সম্বলিত আলী (রা) হইততে হারিসের বর্ণিত হাদীসটিতে ইতিপূর্বে ইহার আলোচনা উল্লেখ ইইয়াছে। সেই হাদীসে কুরআনের পরিচিতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহাই সরল সহজ পথ, ইহাই আল্লাহ্র সুদৃঢ় রশি এবং ইহাই মহাজ্ঞানী উপদেশ। এই হাদীসটিকে আহমদ ও তিরমিযী (র) খুব দীর্ঘাকারে নিজ নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।
 অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাসহ বিশদভবে বর্ণলা করিয়াছি। ইহা সেই সকল লোকদের জন্য করিয়াছি যাহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি বিবেেনা রহিয়াছে এবং আল্মাহ্ তাআলা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ নিয়া খুব গভীরভবে যাহারা চিন্তা ভাবনা করে। সুতরাং এমন ञুণ বিশিষ্ট লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলত উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আমার এই বিশদ আলোচনা।
 তাহাদ্দুর প্রত্রিপালকের পক্র ইইতে কিয়ামতের দিন শাত্তির जাनয় লাভ করিবে। এখানে জাল্লাহ্ ত'অানা শাত্তির আনয় বনিয়া জান্নাতকে বুঝাইয়াছ্ন। অর্থাৎ জান্নাত্রের অন্যতম ববশিষ্য হইন উश হইবে দারুস্সালাম বা শান্তির আালয। নবী রাসুলগণের পদাক্ ও কর্মধারা অনুসরণ করাই হইতেছে সরন সহজ পথ। এই পথথর সর্বশশষ মনযিল হইন জান্নাত বা শান্তির ধাম। সুতরাং এই সর্ল সহজ পথে যাহারা চলে তাহারা সর্বপ্রকার পথলষ্টতা ও ওমরাহী হইতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকিয়া চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশ করে।
 পথিকদিণগে রর্ষক, সহায়ক ও অভিভাবক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্ অ'অালা। কারণ তাহারা এই भার্থিব জগত্ একমাত্র আাল্লাহ্র নির্দ্দশিত মত পথ এবং তাহার মনোনীত জীবন বিধানকে গ্ণণ করিয়া সৎ কাজ কর্রিয়া থাকে। তাহাদের সৎ কাজের প্রিদান স্ব্রপই আল্মাহ তাহাদের বन্লু, অভিভাবক ও সহায়ক হন। পরিশেষ্ে जাহাদের সম্মানে দান করেন তিনি চির শাত্তির निকেতন জান্নাত।

##    

১২৮. বেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিব্বেন এবং বলিবেন : হে জিন সম্প্রদায় ! ঢোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াহিলে; আর মানব সমাজ্রের মধ্যে ঢাহাদের বঙ্ধুগণ বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদদর মধ্যে কতক অপর্রের দার্যা লাডবান হইয়াছি এবং पুমি আমাদের জন্য বে সময় নির্ধান্নিত কর্রিয়াছিলে আমরা




 जভিব্যো উথাপন করা হইবে, সেই দিন্রে কথা শ্যরণ কর। সে দিন জিনদেরকে এবং তাহাদের সেই সব মানব বক্ধুগণকে একত্রিত করা হইবে যাহারা এই দুনিয়ায় তাহাদ্র ইবাদত করিত, তাহাদের নিকট আা্রয় গর্থনা করিত এবং जহাদদর কথা মানিয়া চনিত। আর একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্যা প্রোচিত করিত এবং এরে অপরের নিকট নানাবিধ মিথ্যা ও অनীক কথার ওয়াহী পাঠাইত। সেদিননিি খুবই ভয়াবহ ও অনুলোনার দিন।

 এবং তাহাদিগকে जামার পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াহ। এই জায়াতের তুু দ্বারা পূর্ব্বর্তী আায়াতের সহিত ইহার সংব্যাগ প্রমাণিত হয়। তাই এখানে অনেক কथা ঊয্য রহহিয়াহে।
 অভিব্যোগ উথাপন করিয়া বলিবেন- হে জিন সস্প্রদায় ! তোমরা মানব সমাজের বহ্থ লোককে পথল্রষ্ট করিয়াছ। যাহার ফুনে তাহারা তোমাদর অনুগত হইয়া তোমাদের ইবাদত করিয়াহ, তোমদদর নিকট আশ্রয় ও সাহাय্য প্রার্থনা করিয়াছে এবং অকে অপর্রে নিকট নানাবিধ जनীক মিথ্যা কথার বেতার পাঠাইয়াছে। এইভাবে বিভ্ন্ন্ন্রপ পথএ্রষ্ঠতার উল্লেথ করিয়া আান্লাহ্ ত'অালা কিয়ামতের দিন বেঈমানদিগকে লা-জওয়াব কর্রিবেন। লেমন আল-কুরजানে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে :


"হে আাদম সন্তানগণ ! জামি কি তোমাদের নিকটঁ" হইতে অই অभীকার নইই নাই বে, जেমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না ? কেনना শয়তনन ঢোমাদর প্রকাশ্য শক্র। आর একমাত্র আমারই ইবাদত কর্রিবে, ইহাই সরল পথ। নিশয় শয়তান তোমাদের বহু সশ্প্রদায়cে পথ্রষ্ঠ করিয়াছে। এখনও কি তেমরা ইহ বুঝিজে পারিতেছ না (৩৬ : ৬০-৬২) ?"

এই আয়াতংশের ব্যাথ্যায় আनी ইব্ন তান্হ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণनা করিয়াছ্ন :


 দিন উशাদের সকলকে অকত্রিত করা ইইলে মানব সমাজের মধ্যে যাহারা জিন শয়তানের বন্ধু, তাহারা বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক আমরা একে অপর দ্বারা লাভবান ও উপকৃত इইয়াছি। অर्थाৎ অাল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের নিকট নানাবি४ जপকর্ম ও পথজ্টের কथা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন তহারা অই জবাব দিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সৃত্রে হাসান হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছ্ন : কিয়ামতের দিন আল্ধাহ্ দোযথীদূরকে নक্য করিয়া বনিবেন, তোমরা বহ্হ মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছ। তখন মানব সমাজের মধ্যে উহাদের বন্জুগণ বলিবে, ঢে আমাদ্রর প্রতিপানক! আমাদ্র একদন দ্বারা जন্যদল লাতনান হইয়াছে।

হাসান (র) বলেন : এই আয়াতে অকদল অপর দল দ্যরা লাভবান ও উপকৃত হওয়ার অর্থ হইন জিন নির্দেশ দিত, আর মানুষ সেই নির্দেশ পানন করিত।
 जকদল অপর দল দ্যার দূনিয়ার বశ্ֵু-বাঞ্বব ও সাথীগণের কথা বুনান হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : জাহিনী যুগে মানুষ সফরে পথ ভুলিয়া গেলে বনিত, जামি এই জনপদের সর্বাপপপ্ষ বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর ইহাই হইতেছে উহাদের লাতবান হওয়া। সুতরাং কিয়ামতের দিন উহারা এই ওজর পেশ করিবে। মানুষ্বের ঘারা জিনগণ এইভাবে লাভবান ও উপকৃত হইত বে, মানুষদিগের হইতে তাহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিত এৰং মানুব্রো তাহাদর নিকট সাহাय্ পাথ্থনা করিত। সুতরাং জিনণণ দাবী করিত বে, আমরা জিন ও মানুব্বের সরদার।
 কিয়ামতের দিন বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের জন্য ব্যে দিনটি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলে লে দিনেন নাগাল আমরা পাইয়াছি। অর্থাৎ মূত্যুর সাথে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, মৃত্যুর প্বাদ আমরা টপভোগ কর্রিয়াছি এবং এই কিয়ামতের মাঠে তোমার ডাকে जকত্রিত হইয়াছি।



 না হইলে বা ব্যত্ক্র্ম কিছ্ন না করা পর্যত্ত সর্বা উহাতেই তোমরা থাকিবে।

এক দন বনেন : এখানে আল্লাহ্র অন্য কিছू ইচ্ম বা ব্যত্ক্র্ম করার ঘ্বারা বার্যাখের কथा বুঝায়।
 ব্যতীত বিভ্ন্ন ব্যাখ্যাকার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বহ্হ কথা বনিয়াছ্ন যাহা হৃদের প্রাসংপিক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইন্নশাআান্মাহ্ আলোচ্না করা হইবে। আয়াতটি এই:

অর্থাৎ পृथिবী ও আকাশমভनी যতদিন বিদ্যমাन थকিবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা উহারা উহাতেই অবস্शা করিবে, यদি না তোমার প্পিপালক ব্যত্র্র্ম কিছू না করেন। তোমার প্রতিপানক যাহ ইচ্ম তাহা কর্রিয়া श্যাকন (১১:১০৭)।

আলোচ আয়াতের ব্যাথ্যায় ইবৃন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বিতিন্ন বর্ণনাকারীর ধারাবাহিক সনদদ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আবদুল্নাহ ইব্ন

 কিद্পপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন, তাহদিগকে জান্নাতে ফেনিবেন, না জাহান্নাম্ম ঝেলিবেন লে সम্পকে কোন ব্যক্তিরই মত প্রকাশ করা উচিত নয়। অাল্gাহ্ই মহাজ্ঞানী ও সর্বশ্ঞ।

## 

১২৯. এমনিভাবে আমি জানিমদেরকে তাহাদের কৃতকর্ম্মর জন্য একদলকে অন্যদলের বন্ধু বানাইয়া থাকি।

তাফসীর : এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা ইইতে সাঈদ বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং মু’মিনগণের বন্ধু মু’মিন লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন। তেমনি কাফিরগণের বন্ধু কাফির লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই থাকুক না কেন। আর ঈমান আশা-আকাক্ফা পোষণ করার এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার নাম নহে। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি পসন্দ করেন।

কাতাদা (র) হইতে মুআমার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : দোযখে আল্লাহ্ তা‘আলা কতক জালিমের সাথে বন্ধুতৃ করিয়া দিবেন। ইহাদের একদল অন্য দলের অনুগত ইইয়া চলিবে।

মালিক ইব্ন দীনার (র) বলিয়াছেন : আমি যাবুর কিতবে অধ্যয়ন করিয়াছি যে, আল্লাহ্ বলেন, আমি প্রথমে মুনাফিক দ্বারাই মুনাফিকদের প্রতিশোধ নিব। অতঃপর সকল মুনাফিকের প্রতিশোধ নিব।
 আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তাআলা জিন জালিমদিগকে মানুষ জালিমদিগের বন্ধু বানাইয়া দেন। প্রসংগত তিনি আল-কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন :
(বেই লোক দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে অমনোযোগী হয় আমি जাহার উপর একটি শয়তানকে পরিচালক বানাইয়া দেই। সুতরাং শয়তান তাহার সাথী ইইয়া যায় (8৩:৩৬)।

অতঃপর তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইইল, আমি জালিম জিনদিগকে জালিম মানুষের উপর প্রবল করিয়া দেই।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ... ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন
 আল্লাহ্ তাআলা তাহার উপর ঐ জালিমকেই প্রবল করিয়া দেন। এই হাদীসটি গরীব হাদীস। কোন কবি বলিয়াছেন :
وما من يد الا يد اللَه فوقها * ولا ظالم الا سيبلى بظالم .
"অর্থাৎ কোন হাতই এমন নয় যাহার চাইতে আল্লাহ্র হাত শক্তিশালী নয়। আর এমন কোন জালিম নাই যাহাকে অন্য জালিম দ্বারা অত্যাচারিত হইতে না হয়"।

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেন : যের্রপ আমি এই সব ঋত্গিস্ত মানুষদের অভিভাবক উহাদের পথज্রষ্টকারী একদল জিনকে বানাইয়া দিয়াছি, জালিমদিগকেও আমি তদ্রপপ আরেক দল জালিমের অভিভাবক করিয়া থাকি। উহাদের একদলের উপর অন্য দলকে অধিষ্ঠিত করি এবং একদল ঘ্বারা অন্যদলকে আমি ধ্ণংস করি। এইভাবে আমি এ্রদল দ্ঘারা অন্যদলের উপর প্রতিশোধ প্রহণ করি। ইহাই হইল উহাদের জুলুম অত্যাচারের ও পথ্্রষ্ট হওয়ার প্রতিদান।

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায় ! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূলগণ আসে নাই ? याহারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন বর্ণনা করিত এবং তোমাদের এই দিনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিত ? উহারা উত্তর দিবে : আমরা আমাদের বির্তুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছি। বস্তুত উহাদিগকে এই পার্থিব জগৎ প্রতারিত করিয়াছিল। অनন্তর উহারা যে আল্মাহ্র প্রেরিত দীনকে মানিত না তাহা স্বীকার করিয়া নিজেদের বির্পপ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

তাফসীর : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা কাফির জিন ও মানুষদিগকে বিভিন্ন প্রশ্নবানে জর্জরিত করিবেন। অথচ তাহাদের নিকট যে রাসূলগণ ঢাঁহার দীনকে পূর্ণধ্রপে পৌৗছাইয়া দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্ ত‘‘আলা ভালভাবেই অবহিত। এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় কথাকে সুপ্রমাপিত করা এবং উহাদিগকে লা-জওয়াব করাূ উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন প্রশ্ন করিবেন। কেননা এই সব প্রশ্নে তাহাদের উহ্তর আল্লাহ্ প্র্ব হৃইতেই অবহিত। তथাপি কিহ:মতের দিন আল্লাহ্

 কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেন নাই।

মূলত রাসূল ওধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হইয়াছে, জিন জাতির মধ্য হইতে কোন রাসূলের আবির্ভাব হয় নাই। এই অভিমতের সমর্থনে মুজাহিদ ইব্ন জুরাইজ এবং পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বহু ইমাম হইতে বর্ণনা ও বক্তব্য পাওয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : রাসূল అধ্রু মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়। পক্ষান্তরে জিন জাতির মধ্য হইতে হয় ুধু সতর্ককারী, যাহারা আল্नাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া থাকেন।

যাহ্হাক ইব্ন মুজাহিম (র) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক বলেন : জিন জাতি হইতেও রাসূল হয়। তিনি তাহার মতের সমর্থনে উল্লেখিত আয়াতকে দলীলরূপে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। এই অভিমতটি প্রশ্নসাপেক্ক। কেননা ইহা কোন নিশিত ও অবিসংবাদিত কথা নহে।

আল-কুরআনেও এই মতের সমর্থনে পরিষারর্গপে কিছু উল্লেখ নাই। বিষয়টির 刃ুষু সষ্ভাব্যতা বিদ্যমান। যেমন কালামে পাকে এই ধরনের কথা আরও বলা হইয়াছছ ! আল্লাহ্ বলেন :

#   

 যাহার দর্নন একে অপরকে অত্ক্রুম করে না। ইহার পরও কি কেহ আছে ব্যে, তোমাদের প্রতিপালকের অবদানকে মিথ্যা ভাবিতে পারে। উতয় (নদী) হইতেই লানাোতি ও মারজান মণি বাহির হইয়া থাকে। (৫৫: ১৯-২২)

এ কথা সকলেই অবহিত বে, লালমোতি ও মারজান মণি লবণাক্ত পানি হইচেই আহরণ
 নদী হইতে বাহির হয় বনিয়া বনা হইয়াছে। তদ্রপ এই আয়াতেও উভয় সশ্প্রদাল্যের মধ্যে রাসূনগণ<ক গণ্য করা হইয়াছে। ইবৃন জারীর (র)ও ঠিক অনুরুপ জবাবই দিয়াছছন। রাসূলগণ বে একমাত্র মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়, আল্ধাহ্ পাকের আল-কুরজানে বর্ণিত নিম লিথিত




 কারণ মানুম ভ্যে রাসূল পাঠাইবার পর আল্নাহ্র বিন্নুক্ধে কোনর্গপ অভিভ্যোগ উখাপন করার সूব্যাগ না পায় (8:১৬৩-১৬৫)।

 সীমাবদ্ধ করিয়াহ্ছিं। এই আয়াতের বর্ণনা প্রকাশ পায় বে, আল্লাহ্ ত'জালা হয়ত ইবরাহীম (অা)-এর পর নবৃওয়াত ও কিতাবকে তাঁহার জাওলাদ এবং বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহার जৎপর্য এই নয় এে, ইবরাংীম (অা)-এর পৃর্বে নবৃ৫য়াত জিন জতির মধ্যেও হইত এবং পরে তাহাদের মধ্যে হইতে নবী মনোনয়ন প্রদান বাতিন করা হইয়াছে। কেইই এই ধরনের অতিমত ব্যক্ত করেন নাই।.

आল্gাহ্ ত'অালা আার বলেন :

"আমি তোমার পৃর্বে ভেসব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকনেই পানাহার করিত এবং হাটে বাজার চলাফেরো কর্নিত" (২৫:২০)।
"তোমার পৃর্বে যত লোককেই নবী কর্য়য়া পাঠাইয়াছি, তাহাদ্রে নিকট আমি ওয়াহী



পঠাইতম, উহারা জনপদ্দর লোকদের মষ্য হইতেই মনোনীত হইত" (১২: ১০৯)।
উল্লেথিত আয়াতসমূহ দ্রারা ইহাই প্রযাণিত হয় বে, নবৃওয়াতির ব্যাপার্র জিন জাতি






 তাহারা বলে, তোমরা চूপ হও। কুর্ান ওনা লেষ হইলে উহারা নিজ সস্প্রদাল্যের নিকট গিয়া তাহাদিগকে আা্ধাহৃর অযयাবের ওীতি প্রদর্শন কর্য়া থাকে। তাহরা বলে : হে আমাদের স্বজাতি ! জমরা এমन এক কিতাবে বাণী שনিয়াছি যাহা হযরু মূসা (আ)-এর পর অবতীর্ণ করা হইয়াছ্ এবং তাওরাত কিতাবকে সত্যায়িত করে, সত্য ও সরুল পথথর দিশা দেয়। হে আমাদদর জাতি ! তোমরা আল্লাহ্হ আহ্মানের সাড় দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান নও। তিনি তোমাদ্রের পাপসমূহ क্ষমা কর্য়য়া দিবেন এবং মুক্তি দিবেন কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে। আর বে লোক আন্নাহূ আহামান্ সাড়া দিবে না এবং তাহার পতি ঈমান আনিবে না, তাহারা এই
 কোন বন্ধুও নাই। এসব লোকেরা প্রকশ্য পথష্ট্টতা মধ্যে রহিয়াহছ" (৪৬ : ২৯-৩২)।


 ততোদ্দে ব্যাপার্র মনোনিবেশ করিততছি।

आলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্মাহ্ অ‘‘ালার প্রশ্নে জবাবে কাকির জিন ও মানুষপণ
 দাওয়াত পৌছাইয়াছেন এবং আমাদদরকে आপনার সাথ্ সাষ্ষৎ এবং এই দিলের আপমন সশ্পর্কে স সত্ক করিয়া দিয়াছেন।
 প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ উহারা পার্থিব জীবনে অনেক সীমা লংষলনের কাজ করিয়াছে এবং


 মহা সককটময় দিনের কथা ভুলিয়া গিয়াছিন। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্র ভাযায় দুনিয়া কর্তৃক প্রতারিত হওয়া।
 দিন নিজ্রেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিবে যে, আপনার রাসূলগণ যে জীবন-বিধান পেশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি নাই; বরং অস্বীকারই করিয়াছি। অর্থাৎ উহারা যে নিশ্চিতর্ণপে পার্থিব জগতে কাফির ছিল এই সাক্ষ্য তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে প্রদান করিবে।


## 

১৩১. ইহা এই কারণে যে, কোন জনপদের অধিবাসীবৃন্দ যতক্ষণ আল্লাহ্র দীন হইতে অনবহিত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের অত্যাচারমূলক অন্যায়ের জন্য সেই জনপদকে ধ্ণংস করা তোমার প্রতিপালকের নিয়ম নয়।
১৩২. আর প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

তাফ্সীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন : রাসূল পাঠাবার কারণ হইল এই যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসী আল্মাহ্ তাআলার প্রদত্ত জীবন বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থায় সেই জনপদকে উহাদের অত্যাচারের জন্য ধ্ণংস করেন না। তিনি জিন ও মানব জাতির নিকট তথা সেই জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহার রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিন করিয়া তাহাদের অভিযোগ উথ্থাপন করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন।

"এমন কোন সম্প্রদায় নাই যেখানে সতর্ককারী প্রেরণ করা হয় নাই।" (৩৫: ২৪)।
তিনি অন্যত্র বলেন :

"জাহান্নামে যথন লোকদিগকে দনে দনে ফেলিয়া দেওয়া হইবে তখন উহাদের নিকট জাহান্নান্র দ!রোগা প্রশ্ন করিবে : তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নাই ? উহারা উত্তরে বলিবে, হ্যা, আমদের নিকট ভীতি প্রদ্র্শনকারী আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহাকে বিশ্বস়্ করি নাই; বরং মিথ্যাবাদী বলিয়াছি" (৬৭:৮-৯)।

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন :
"আমি প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদাঁ়়ের নিকট আমার রাসূল প্রেরণ কর্রিয়াছি যেন তাহারা একমাত্র আল্নাহ্ তাআলারই ইবাদত করে এবং তাগুতর্গপী শয়তানকে বর্জন করিয়া চলে" (১৬: ৩৬)।

"আমি কখনও কাহাকেও শাস্তি দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট রাসূল প্রেরণ না করি" (১৭:১৫)।

কুরআন পাকে এরূপ বহু আয়াত পাওয়া যায়।
ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর মধ্যে بظلم শব্দটির দুইটি সম্ভাব্য তাৎপর্য রহিয়াছে।
১. আল্লাহ্ তা‘আলার ইহা নীতি নহে যে, কোন বান্দাকে তাহার পাপ কার্যসমূহ সম্পর্কে অনবহিত রাখিয়া এবং তাহাকে রাসূল ও ওয়াহীর মাধ্যমে তাহার ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, শির্ক, কুফর, নিফাক, ঈমান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দলীল প্রমাণ সহকারে না বুঝাইয়া তাহার অজ্ঞতার অপরাধের জন্য তাহাকে শাত্তিদান করিবেন কিংবা তাহাদের ধ্বংস করিবেন। কারণ দীন ও শির্ক অনাচার সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্নংস করা ইইলে তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীর আগমন হয় নাই।
২. দ্বিতীয় তাৎপর্যটি হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উদ্mেশ্যে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠান যেন ধ্রংসপ্রাপ্ত আমার কোন বান্দা না বলিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের উপর জুলুম করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বান্দার উপর জুলুম করেন না। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) এক্ষেত্রে প্রথম কারণটিকেই প্রাধান্য দেন। কেননা ইহা সকল দিক দিয়াই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।
 জন্যই তাহাদের কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক স্তর ও প্রতিদান রহিয়াছে। আল্মাহ্ তা'আলা তাহা যথাযথভাবে তাহাদের নিকট প্ৗךছাইবেন। তাহারা ভাল করিলে ভাল প্রতিদান পাইবে এবং খারাপ করিলে খারাপ প্রতিদান ভোগ করিবে।

আমার (গ্গন্থকার) মতে এখানে এই অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এই আয়াতটি কাফির জিন ও ইনসানদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ দোযখে কাফির জিন ও ইনসানদের প্রত্যেকের স্ব স্ব কর্ম মাফিক পৃথথক পৃথক শাশ্তি হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :
:
অন্য এক আয়াতে আল্মাহ্ পাক বলিয়াছেন :

অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং মানুষকে আল্মাহ্র পথ হইইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে আমি শাস্তির উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব। কেননা উহারা দুনিয়ায় থাকাকালে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকিত (১৬:৮৮)।
 তাৎপর্য হইল, হে মুহাহ্মদ ! তোমার প্রভু উহাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি তাঁহার

ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা নিজের কাছে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যেন পরকালে তাঁহার সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি যথাযথভাবে উহার প্রতিদান দিতে পারেন।

১৩৩. আর তোমার প্রতিপালক অভাবযুক্ত, দয়াশীন। তিনি ইচ্ছা কর্রিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছ তোমাদের স্থনাভিষিক্ত করিবেন, যেমন তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইঢে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।
১৩৪. তোমাদের নিকট यাহা কিছ্ম হওয়ার অঙীকার করা হইয়াছে উহা অবশ্যই হইবে। তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহৃকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।
১৩৫. বল ! হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে কাজ করিতে থাক এবং আমিও আমার কাজ করিতে থাকি। পরকাল কাহার জন্য মঙলময় হইবে, ঢাহা তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে। জালিমগণ কখনও সফ্নকাম হইবে না।

তাফ্সীর : আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্মাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক সমগ্র সৃষ্টিকুলের কাহারওই মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি চির অভাবমুক্ত। সৃষ্টিকুল সকলই সর্বাবস্থায় তাঁহার মুখাপেক্ষী ও অভাবী। তিনি তাঁহার বান্দাদের প্রতি অনুপ্পহকারী ও দয়াশীল।

"আল্নাহ্ তাআলা মানুষের প্রতি অবশ্যই দয়াশীল ও অনুগ্রহকারী" (২২: ৬৫)।
जতএব তোমরা আল্লাহৃর প্রেরিত বিধানকে অগ্গাহ করিলে এবং তাঁহার বিরোধিতা করিলে आল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে ধ্ধংস করিয়া তোমদের পরে অন্য এমন এক সম্প্রদায়কে आনিয়া তোমাদের স্থলার্যিষিক্ত করিবেন যাহারা তাঁহার আনুগত্য করিবে এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহা তাঁহার পক্ষে করা কোন কষ্ঠকর ব্যাপার নহে। তিনি ইহা করিতে পুরাপুরিই সক্ষম, ইচ্মা করিলে অনায়াসে অতি সহজেই করিতে পারেন। যেমন তিনি শ্রথথম যুপে এরুপ করিয়াছেন। একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহৃ করিয়া তাহাদের চাইতে উত্তম এবং তাঁহার প্রতি অনুগত্য ও ধর্মপরায়ণ সস্প্রদায়কে আনিয়া বসাইয়াছেন। এমনিভাবে একটি সম্প্রদায়কে অপসারণ করা এবং তদস্থলে অন্য একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও উজ্তব করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষ্াবান। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

## 

 স্থানে অন্য জাতি আনিবেন। আা ইহা করিতে আল্gাহ পুরাপুরিই সক্ষম" (8 : ১৩৩)।

অनাত্র তিনি বলেন :


"રে মানব সম্প্রদায়! তোমরা দরিদ্র ও আল্লাহ্র নিকট মুখাপপ্ষী আর আল্লাহ্ হইলেন ধনী, जভাবমুক্ত ও প্রশাংলার পাত্র। তাহার ইচ্ম হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারণ কর্রিয়া
 (৩৫: $\mathrm{s} \lessdot-১ ৭$ )।
 اْمْتَالكُمْ
"আাল্মাহ্ ত'অালা ধনী ও অভাবমুক্ত, ঢোমরা দর্রিদ্দ ও অভাবী। যদি তোমরা অাল্লাহ্ প্রদত জীবন বিধান হইতে বিমুখ হইয়া অন্যদিকে ধাবিত হও তবে তোমদিগকে অন্য অক সশ্প্রদায় দারা পরিবর্ত্ন করা হইবে। অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না" (8৭ : ৩৮)।

 মূन ও শাখা দুই ষরনের হইতে পারে। এক. মূন মানব জাতির বংশষর। দুই. মানব জাতির কোন বিশেষ গোষ্রী বংশধর।
 णাহাহ নবীকে সম্থেধন কর্য়া বলেন : হে মুহান্যদ ! তুমি উহদিগকে জনাইয়া দাও যে,
 হইবে এবং করিবেন। তোমরা আল্লাহ্ ত'জানাকে এ বিষয়ে অপারগ বানাইতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগক্ক পৃর্ণ জীবিত করিতে পুরাপুরিই সক্ষম । यদি তোমাদ্রর দেহের অস্থি মাংস মজ্জা মাটি হইয়াও যায়, তবুও তিনি ঢেমাদিগকে মূত্যুর পর দ্বিতীয়বার পুনর্জীবিত করিবার फ্মে রাখখন। কোন বষ্ুুই তাशাকে এ ব্যাপারে দুর্বল করিতে পারিবে না।

এই आয়াতের ব্যাথ্যা প্রৃণে ইব্ন आবূ হাত্ম (র) বলেন : আবূ সাঙ্দ খুদরী (রা) হইতে পর্যায়ক্রম্ম আত ইব্ন जাব রিবাহ, জাবূ বকর ইব্ন আবূ মারয়াম, মুহামদ ইবৃন সোয়েব, মুহাশদ ইবনুন মুসাফ্ফ্ख ও আমার পিতা आমাদের বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ भूদরী (রা) বলেন : মহানীী (সা) বলিয়াছূন :
يا ابن ادم ان كتتم تعفلون فعدوا انفسكم من الـوتى والذى نفسى بيده انما توعدون
"হে আদম সন্তানগণ ! তোমাদের বিবেক্বদ্ধি থাকিনে তোমরা নিজদিগকে মৃত্দের মব্যে গণনা কর। यौাহার হাত্ আমার প্রাণ তাঁহার শপथ করিয়া বनिত্তেছি, পরকাল ও পুনর্থথান সশ্পর্কে যাহা কিছ్ অপীকার করা ইইয়াহে তাহা অবশাই বাচ্ববায়িত হইবে। তোমরা কোনক্র্মই তাহাকে দুর্বল করিতে পারিবে না।"

 রহহয়াছ, তাহা হইলে তোযরা ঢোমাদের মত, পথ ও আদর্শ जনুযায়ী কাজ করিতে থাক। আর
 দায়-দায়িত্ত তাহার নিজ্জের উপরই বর্তাইবে। এইর্রপ সত্কবাণী आল্লাহ् ত জাना অন্যান্য আয়াতেও করিয়াছেন। বেমন আল্লাহ্ বলেন :

## 

 जनूयाয়ী কাজ করিতে থাক। आর आমडा आমাদের आদর্শ অনুयाয়ী কাজ कরিতে থাকি।
 ১২১-১२२)।
 বनिয়াহ্ন মত, পথ ও জীবन পদ্দতি।



 আল্gাহ ত'আলা পুরণ কর্যিয়াছেন বহ দেশ ও শহহ তাহার করতলগত কর্রিয় দিয়াছেন এবং








 আন্gাহ্ মহা শক্তিশানী ও পরা|্রমমালী" (৫৮ : ২১)।

ইবন্ন কাছীর 8 थ্́ — -

অন্যত্র তিনি বলেন :


"আমি आমার রাসূন এবং উমানদারগণকে এই পার্থিব জগতেই সাহাय সহানুভূতি থ্রদান করি। আর সেই পরকালের বিচারের দিনও সাহাय্য করিব, বে দিন জালিমগণণর কোন ওজর-অাপত্তি एলनদায়ক হইবে না। উহাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং উহাদের বাসস্থান হইবে অত্ত্ত খারাপ (দোযখ)" (8০:৫১-৫২)।

"आমি যাবৃর কিতবে উপ্দেশ দানের পর লিথिয়া দিয়াছি বে, आার্যার পুণ্যবান বান্দাগণই পৃথিবীর উত্রাধিকারী হইবে (২১: ১০৫)।

আল্লাহ ত'অানা রাসূনগণ সপ্পর্কে আলোচনা প্রসল্গে বলিতেছেন :
 مُتَامِّ وَخَانَ وَعِيْدِ
"তোমার প্রতপালক অতীতের রাসূলগণের কাছে এই বনিয়া বাণী পাঠাইলেন বে, আমি জানিমগণকে जবশ্য ऊংস করিব। আর উহাদের পর ভৃপৃণ্ঠে ঢোমাদ্রে বসতি স্থাপন করিব। जামার এই जন্থহ লেই সকন লোকদের জন্য যাহারা আমার সম্মুথে উপস্থিত হওয়া এবং আমার শাশ্তি পাওয়াকে ভয় করিয়া চলে" (১৪: ১৩-১৪)।

আল্মাহ্ ত'আলা জরও ঘোষণা কর্য়াছেন :



जर्थाৎ তোমাদের ঔমানদার ও পুণ্যবানদের সাথে আাল্লাহ্ ত'অালা जभীকার করিয়াহেন
 দান করা হইয়াছিন। জার তাহাদের জন্য তিনি ভে জীবন-বিধান মনোনীত কর্রিয়াছন, তাহা প্রতিষ্ঠিত কর্রিয়া দিবেন। আার তাহাদের ভীতিজনক অবস্शার পর শাত্তিময় অবহ্থা ঘারা উহাদের জীবনধ্যা পরিবর্ত্ করিয়া দিবেন। কেননা, তাহারা জামার ইবাদত কর্য়া थাকে, আমার সাথে কাহাকেও जং্ীীদার করে না (২৪:৫৫)।
 করিবেন যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে মু'মিন হয়। আদি-অत্ত প্রকাশ্শা-অপ্রকাশ্য了 সকন সময় সকন जবग्शয়াई আাল্মাহ্ অ'जালার প্রশংপা।

#    

 জন্য একটি অংশ নির্ধারণ কর্রিয়াছে। আর নিজেদের ধারণা মাফিক বনে বে, এই অংশ आা্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমদের প্রতিমার জন্য। সুতরাং উহাদের প্রতিমাগণের
 জন্য অংশ হরয, ঢাহা উহাদ্রের প্রতিমাগণণর নিকট পৌছাইয়া থাকে। টহারা যাহা ফায়সানা করে ঢাহা নিকৃষ্ট ।

তাফ্সীর : বে সব লোক আল্ধাহূর সহিত কুফন্রী ও শির্ক করিয়া নূতন নূতন মতশথ সৃৃ্টি কর্র, মনগড়া নিয়ম মাফিক চনে এবং আল্নাহ্র সৃষ্টিকুলের কোন অংশকে আল্লাহ্র সাথে অং্পীদার বানায়, অাল্মাহর পক্ত হইতে তাহদিগকে উন্লেখিত আয়াতে ভৎসনা করা হইয়াছে। आর তাহদদর কুকীর্তির বর্ণা দিয়া অভভ পরিণাম্মর ধমক প্রদান করা হইয়াছে। ভেমন তিনি বলেন:

 তাহ হইতে অই সব কাফির মুশরিকগণ একটি অংশ ভাগ করিয়া আল্লাহ্র জন্য র্যাখিয়া লেয় আর একটি রাথিয়া দেয় তাহাদের দেব-দেবিগণের জন্য। আর নিজদের ধারণা মাকিক বনে














জন্য নির্ধারিত অংশের সাথে মিলাইয়া ফেলে। আর বলে ইহারা গরীব ও অভাবী। আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত অংমে উহা রাখিও না। কেননা আল্লাহ্ ধনী ও অভাবমুক্ত। আর আল্নাহ্র জন্য নির্ধারিত অংশের পানি উপচাইয়া পড়িয়া যাইতে থাকিলে উহা সংরক্ষণ করিয়া দেব-দেবিগণের নির্ধারিত অংশের সেচকার্य করে। আর উহারা নিজ্েেদের বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশ্ুলির মাংস ভক্ষণ করা হারাম মনে করিয়া উহা দেব-দেবীর জন্য নির্ধারণ করিয়া রাথিয়া দেয়। তাহাদের ধারণা হইল বে, দেব-দেবীর নৈকট্য নাভের জন্য এইখ্খি নিজেদের পক্ষে হারাম করা অপরিহার্य।

মুজাহিদ, কাতাদা সুদ্দী (র) প্রু্য ব্যাখ্যাকারসহ অনেকেই অনুকেপ্ অভিমত ব্যক্ করিয়াছেন। आবদूর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন आসলাম (র) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উহারা বে সব পঙ আল্লাহ্র জন্য যবাহ্ করার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিত, উহা আল্নাহ্র জন্য যবাহ করার পর উহার মাংস ভক্ষণ করিত না। তবে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নামের পালে দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা হইলে ভক্ষণ করিত। পক্ষিন্তরে যে সব পঙ দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ হইত উহা যবাহ্ করার সময় ভুলেও একবার আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিত না। এই প্রসংগে তিনি आলোচ্য আয়াত পাঠ করেন।
 निকৃষ্ট বটে। বন্টন্নের সৃচনায়ই উহারা ইচ্श ক্করিয়া অন্যায় করিয়াছে। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর স্রষ্! ও প্রতিপালক হইলেন আল্মাহ্ তাআলা। তাই উহাদের সৃষ্টিকর্তাও হইলেন তিনি এবং সার্বভৌম মাল্লিকান্য হইল তাহার। প্র্যেকটি বস্তু তাহার কুদরত, ফ্মত, ইচ্ছ ও নির্দেশ গ্যারা নিয়ক্রিত। তিনি ব্যতীত যেমন কোন মা'বুদ নাই, ত্মেনি নাই কোন প্রতিপালকও। সুতরাং উহাদের ধ্যেণা মাফিক যে গর্হিত বণ্টনকার্য করিয়াছে, তাহাও উহারা ঠিক রাঙে নাই। বরং উহার বেলায়ও উহারা সীমালজ্ঘে করিয়া অন্যায় অরিচার করিয়াছে। অতএব উহাদের এই হীমাংসা ও বণ্টন বাবস্থা নিকৃষ্ট পর্যায়ের অধিকার বৈ কিছুই নয়। বেমন আল্মাহ্ ত'আলা উহাদের এইর্দশ গর্হিত ও শির্কজনিত কাজ্রের বিৎরণ দিয়া কালাম পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন:






[^1]
#    


 জন্য；जাল্লাহ ইচ্মা করিরেে তাহারা ইহা করিত না। সুতর্যাং তাহাদিগকক ঢাহাদের মিথ্যা নইয়া थাকিতে দাও।

जাফ্সীর ：উল্লেধিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ：শয়তন ভ্যোনে উহাদের দৃষ্টিতে
 निর্রপণ করাক্ক শোভাময় করিয়াছিন，তদ্রপ রিষিকের্র ভয়ে সন্তান হতা করা এবং নজ্জা ঢকার জন্যে কন্যাগণকে জীবিত সমাহিত করাকেও শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও লোজাময় করিয়া দিয়াছিল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্রাস（রা）হইতে আলী ইবৃন আবূ जানহা（র）বর্ণল্ কর্যিয়াছেন ：ইহার অর্থ হইন，আল্লাহৃর সাথে নির্ধারিত মুশরিকদের অণ্পীদারগণণর সত্তান হত্যাকে তাহাদের অন্লেের দৃৃ্টিতে শোজাময় করিয়া দিয়াছে।

মুজাহিদ（র）বলেন ：ইহার অর্থ ছইল，মুশরিিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্ন সাথে অং্ীীদার করিয়াছে সেই সব শয়তणन দর্রি হইইবার తীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান জীবত দাফन করার নির্দ্রে দিয়া থাকে।

সুদ্দ（র）বলেন ：শয়णन উহাদিগকক ঞ্জংস করিবার জন্য সত্তান হত্যা করার পরামশ দেয়। তেমনি ধর্ম সম্ধক্ধে উছাদের মধ্যে বিজ্রাত্তি সৃষ্টির অর্থ হইল，উহাদিগকে নানাবিষ
 উशারা «র্মের আসল नीতি আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ना।）

आবদুর রহমান ইব্ন यাভ্যেদ そব্ন आসলাম এৃং কাতাদা（র）ও এইজ্পপ বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন। উল্লেথিত আয়াতটির ন্যায় নিম্নলিথিত আয়াতেও উহাদের এই ধরন্রে অপকর্রর কথ্া বণ্ণিত হইয়াছ্। আল্লাহ্ পাক বলেন ：



 （১৬：৫b－৫৯）।


 হण্যা কর়া হইল ? ( b- : t-৯)"

বষ্তুত উহারা দরিদ্রুতকে এড়াইবার জন্য নিজ্ সন্তানণণকে এইতবে হত্যা করিত। অথচ কন্যা স্ত্তান হইলে পার্র্য থাকিবে না, কন্যার জন্যে ধন-সশ্পদ ব্যয় করিতে হইবে, তাহারা এই ভয় অন্তরে পোবণ করিত এবং নিজ্র কন্যা-সত্তানগণকে জীবন্ত দাফন করিত। অবশ্য আল্লাহ্
 কাজই শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে শোডাময় করিয়া দিত এবং টহার পরামর্শ্র ফুনেই উহা করিত।

 ইহা করিতে পারিত না। ইহার মধ্যেও আল্মাহ়, হিকমাত ও তাৎর্পম্যম় রহহ্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহর কৃতকর্ম সপ্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন অবকাশ নাই। বরং তাঁহার সকনকেই পশ্ন করিবার অধিকার রহহ়য়াছে।
 সমালোচ্নায় ব্যু थাকিয়া সময়ের অপচ্য করিবেন না। বরং উহাদিগকে এবং উহাদ্রে গর্হিত মিথ্যা কার্यাবनोকে বর্জন করিয়া চলুন। অতিসত্রই আল্লাহ্ ত'অালা आপনার এবং উহাদের घধ্যে চূড়ান্ত भীযাংসা করিয়া निবেন।

১৩৮. উशারা नিজদিগের্ন ধারণা অনুयায়ী বনে, এই সব গবাদি পশ ও শস্যcক্ষত্র

 याহা যবাহ কর্রিবার সময় উহারা আল্লাহর নাম উচার্ণণ করে না। আল্লাহ সশ্পর্ক মিথ্যা র্রচনা কর্রিয়া এইর্রপ কथা ঢাহারা বনে, এই মিথ্যা রচনার প্রতিফ্সন অবশ্যই তিনি উহাদিগকক প্রদান করিবেন।




 ধন-সস্পদ ও গবাদি পক্র ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধতা শয়তানের পক্ষ হইতে হইত এবং ইহা খুব কঠোরতার সাথে আরোপিত হইত। এই নিষিদ্ধতা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছিল না।
 উহারা তাহাদের অই সব শস্যক্ষেত ও গবাদি পঙকে নিজেদের কল্পিত মাবুদ ও দেব-দেবিগণের উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করিত।
 উহারা বলিত যে, এই সর্ব বস্তুগুলি আমরা যাহাদিগের জন্য ইচ্ম করি তাহারা ব্যতীত সকলের জন্য আহার করা হারাম।

এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাক ঘোষিত নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :


অর্থ্ৰৎ নবী আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমাদের জন্য আল্মাহ্র প্রেরিত রিযিক সম্পর্কে তোমরা কি অভিমত পোষণ কর ? তোমরা উহা হইতে কতক নিষিদ্ধ ও কতক বৈধ নিক্দপণ করিতেছ। আবার জিজ্ঞাসা কর, তোমাদিগকে ইহা করিতে কি আল্লাহ্ অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করিত্ছে ? (১০ : ৫৯)

নিম্নলিখিত আয়াতটিও উল্লেথিত আয়াতের অনুর্রপ। আল্লাহ্ বলেন :
 الْكذبَ واكْثَرُمُمْ لاَ بَعْقَلُوْنْ .
"আল্মাহ্ তা‘আলা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশপালকে নিষিদ্ধ করেন নাই। 'কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ কর্রিতেছে। আর উহাদের অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না" (৫: ১০৩)।

সুদ্দী (র) বলেন : যে সব পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে উহা হইতেছে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম নামক পঙ্লমূহ। অথবা যেসব পশ্ফ যবাহৃ করার সময় বা বাচ্চা জন্ম হইবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেখানেও এই সব পখ্র কথা বুঝানো হইইয়াছে।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ (র) আসিম ইব্ন আবূ নুজ্ঞদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমার নিকট আবূ ওয়ায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ত'আলার আয়াত :

এর অর্থ জান ? আমি‘জওয়াব দিলাম, না জানি না। তিনি বলিলেন, ইহা দ্বরা সেই বাইীরা পখর কথা বলা হইয়াছে, যাহার পৃচ্ঠে আরোহণ করিয়া উহারা হজ্জে গমন করিত না।

মুজাহিদ (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে এমন একপাল উটের কথা বলা হইয়াহে যাহা যবাহ্ করার সময় আল্মাহ্র নাম উচ্চারণ করা হইত না, উহার উপর আরোহণ করিত না এবং উহার দুঙ্ধ পান করিত না। ইহাকে আল্লাহ্র দীনের কথা এবং. তাহার রচিত বিধান বলিয়া

আল্লাহ্র নাম্ম মিথ্যা আরোপ করা হইত। অথচ এ বিষয়় আাল্লাহ্ কোনই অনুমতি দেন নাই এবং তাহার ইচ্ম ও সষ্যতি ইহাত ছিন না।

অতএব উহারা শে জাল্লাহর নাম এইর্রপ মিথ্যা রট্লা করিতেছে এবং ইহাই আল্লাহ্র বিধান বলিয়া প্রচার করিতেছে, এই মিথ্যার প্রতিফন অত্সতুূই উগাদিগকে প্রদান করা



১৩̣.. ঢাহারা আরও বলে বে, এইসব গবাদি পখ্য গর্ভে যাহা द্রহিয়াছে উহা জামাদের

 অতিসতৃরই উহাদিগরে প্রদান করিবেন। बাল্লাহ মহা প্রজ্ঞেময় ও সর্বজ্ঞ।

 পশ্র দৃক্ষের কथা বলা হইয়াতে।
 হইয়াছে। এই দুभ্ধ তাহদের নারীদদের জন্য নিবিদ্ধ করিত এবং পুর্ষ্যদিগকে পান করাইত। তেমনি বকনীর কোন পাঠার বাচ্চ জন্ম হইলে তাহারা যবাহ্ কর্রিয়া ফেনিত। তবে লেয়েদের জন্য ইহা আহার করা নিবিক্ধ করা হইয়াছিন। পাঠী বাচা হইলে যবাহ্ করিত না, ছাড়িয়া দিত। বাচ্চ! মৃত হইলে উহার जাহারের বেলায় নারীীণণেও শামিন করিত। জান্নাহ্ ত'অানা উহাদিশ্কে এইসব গর্হিত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াহ্রে।

কাতাদা ও आবদুর রহ্যান ইব্ন याट্য়ে ইবৃন আসनाম (র)ও অইส্পभ অতিমত থ্রকাশ্ কর্রিয়াছেন। এই আয়াত্র ব্যাখ্যা প্রসংপে মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন বে, উল্gেখিত আয়াতে সাইবা ও বাशীযা পফ্র কथা বলা হইয়াহ্:

 आয়াত্ উহাদের স্ককপোলকপ্পিত কथাকে মিথা বলিয়া आা্যা|়িত করিয়াছেন :


অর্থাৎ তোমাদের যবান হইতে মিথ্যা কথা বর্ণনা করা হয় cu, ইহ হালাল ও ইহ হারাম।
 রচনা করে তহারা কশ্যিনকানেও সফন্নকম হইতে পারিবে না (১৬ : ১১৬)।

إنَّه حَكِمْمٌ عْلِبْمُ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, তিনি তাঁহার কাজে ও কথায়, নীতি ও আদর্শে মহ প্রंজ্ঞাময় এবং তাঁহার বান্দাগণের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সকল কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ইহার প্রতিদান তিনি পুরাপুরিই প্রদান করিবেন। উহাতে বিন্দুমাত্র কমর্বেশি করিবেন না।

## (1ع.) O6

 এবং आাল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচননার জন্য आাল্লাহ্র দেওয়া রিযিককে হারাম কন্রিয়াছহ,


তাফসীর : आল্লাহ্ পাক বলেন, যাহারা অজ্ঞানতাবশত ও নির্বুদ্ধিতার দরুন নিজেদের

 ধ্রংস ডাকিয়া আনিয়াছে। উशাদের ইহকালের ক্ষতি হইন, উহারা নিজ সד্তান হত্যা করিয়া সন্তান হারাইয়াছ, ভবী উभার্জনকারী হারাইয়া পরিণাম্ম অভাবপস্ত ছইয়াছে। আর নিজেদের পরিকब্পিত বিষান মানিয় ফলদায়ক ও নাভজনক বস্থু ইইতে বধ্চিত হইয়াছে। তেমনি পরকানের

 জহান্না। आन्वाহ পাক উহাদের দুর্দশা প্রসংণে অনাত্র বলেন :


 ক্ণণিকের সশ্পদ ক<্রেক দিন ভোগ করিবে। তারপর উহাদিগকে জমার নিকটই ফিন্রিয়া आসিতে হইবে। অতঃপর ज!মি উহাদিগকে কুফ্রী করার দর়ুন কঠঠার শাম্সি উপভোগ করাইব" (১০: ৬৯-৭০)।

ইব্ন आা্াাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রম্ সাঈ্দদ ইবৃন যুবায়ের, জাবূ বাশার, आবূ आওয়ানা,
 বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন «ে, ইব্ন জাব্বাস (রা) বনেন : তোমরা প্রাচীন আরারের বর্ধরত ও অস্ত্তত সম্পক্কে জ্ঞাত হইতে চাহিনে সূরা আন'আলের একশত ধ্রিশtি আয়াতের পরবর্তী আয়াত্मমূহ অধ্যয়ন কর।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারীও এককতাবে ঢাঁার কিতাবে 'কুরা<্যেশগণণর মর্যাদা অধ্যা<্যে বর্ণनা করেন। তিনি आইয়াশ হইতে পর্যায়ক্রমে জাবূ বাশার, आবূ आওয়ানা মুহাম্যদ ইব্ন
 সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা কর্য়য়াছে।-

ইবনে কাছীর 8র্থ - ১০

#     

# 新  

583．आর তিনিই লতাপাতা ও বৃक्ष উদ্যানসমূহ সৃষ্টি কব্রিয়াছছন এবং থেজের বৃक্ষসহ বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য－শস্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যায়তুন ও দাড়িষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা পরশ্পর সদৃশ ও বৈৈদৃশ বিশিষ্ট বটে। উহা ফননান হইলে উহার ফল উক্巾ণ করিবে। আর ফসল উঠাইবার দিন উহার थ্রাপ্য অাদায় করিবে এবং অপচয় করিবে না। কেননা আল্লাহ অপচ্যকারিগণকে পসন্দ করেন না।

38२．গবাদি পখ্র মধ্যে কতক রহিয়াছে ভার্রবাহী এবং কতক স⿰贝ুদ্রকায়। তোমাদিগকে আল্লাহ যাহা জীবিকারূপে দিয়াছেন ঢাহা আহার কর। জার শয়তানের পতাংক অনুসরণ করিও না। কেনनা লে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র।

তাফসীর ：আল্লাহ পাক তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ত বর্ণনা প্রসংগে বলিতেছেন বে，তিনিই নতাপাত， বাগ－বাগিচা，ফল－ফनাদি，খেত－খামার，সবকিছूর সৃষ্টিকর্ত।। यেসব ফলन－ষল্नাদি ও শশ মুশরিকদের নিয়্তণ ও ও ব্যবহারাধীী রহিয়াছে এবং বে সশ্পর্কে তাহারা নানা｜বিধ গর্হিত মতামত পোষণ করিয়া ইচ্মামত কতক হানাল ও কতককে হারাম নিক্রপণ করে，উহা সবই জাল্লাহ্র সৃষ্ট ব্তু। তাই আল্মাহ বলেন ：
 সৃষ্টি করিয়াছেন।
 কর্রেন বে，ইহ ঘারা লেইনব গাছকে বুঝান হইয়াছে यাহা নতার ন্যায় মাটির উপর দীর্घকায় হইয়া ছাইয়া যায়।



আতা খ্রুরাসানী（द）ইব্ন আব্কাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ：স্বাতiবিকতাবে যাহা



ইবৃন জুরাইজ জাকার ও প্রকারে সাদৃশ্য বিশিষ্ট উহাকে |
 হইন গাছ্ণলি ফলনান হইলে উহার ফল কাঁচা পাকা ছোট বড় সবখলিই ইচ্ঘমত আহার কর।

 হইতে পর্যায়ক্মে ইয়াবীদ ইব্ল দিরহাম, आবদুস সামাদ ও উমর আমার নিকট বর্ণনা করেন বে, आनাস ইব্ন মালিক বলেন : উল্গেথিত আয়াতে ফর্রय যাকাত প্রদানের কথা বনা হইয়াছে।

आनो ইব্ন জাবূ তাनহ (র) আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন উল্gেধিত আয়াতাংশে ফ্সল পরিমাপ করিয়া ও উহার সংখ্যা জ্ঞাত হইয়া ফর্যय যাকাত প্রদানের কথা বना ইইয়াছে। সাক্দদ ইবূন মুসাইয়াবও এইর্পপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

आওফী (র) ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে এই আয়াতাশশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : এক লোকের একটি শস্যক্সেত ছিন। সে শস্য তুলিবার দিন উহা ইইতে কোন কিছুই প্রদানের জন্য
 পরিমাপ ও সংখ্যা জ্ঞাত হইবার দিন দরি্রিগণ্ণক এক-দশমাংশ প্রদান করিতে হইবে। আর ছড়া হইতে যাহা স্বতষৃর্ত্যাবে ঝরিয়া পড়ে উহাও হইবে মিসকীনদের প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছছন বে, মহানবী (সা) নির্দেণ দিয়াছেন, যাহাদের থেজ্রে দশ आওসাকের অধিক হইবে তাহারা পর্তেকেই অকটি থেজ্রে ছড়া মিসকীনদের


তাউস, অাব্ শাছ্হ, কাতাদা, হাসান, যাহ्হাক ও ইব্ন জুরাইজ প্রমূথ্রে মতে উল্লেথিত आয়াতাংলে যাকাতের কथা বলা ইইয়াত্।

হাসান <সরী (র) বলিয়াছেন : উऊ্ত আয়াতাংশ তরি-তরকারী, ফল-ফলাদি ও শস্যের সাদক গ্রদানের কথা বনা ইইয়াছু। याভ্যে ইব্ন আসানামও অইক্গপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।
 इইয়াছে।

 মারদদূবিয়া এই বর্ণনা উক্গৃত করেন।

 স্ত্ত্যা পরিমাণ দান করা। ইशা ফুসলের যাকাত নয়।

इুজহিদ এই आয়াতংশ প্রসল্গে বनিয়াছেন : ए্সন তোনার দিন তোমার নিকট কোন



তোলা ও কাটার সময় মুষ্টি ভরিয়া দর্দ্রিগণকে কিছ্র বেওওা়াই হইতেছে এই আয়াতাণশের বক্তব্য। তেমনি যাহা কিছू ঝরিরিা পড়িবে উহা হইবে দরিদ্রগণের হক।

ইবরাহীম নাখদ হইতে ছাওরী (র) ও হাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন : ফ্সল তোলার দিন মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া দিতে ইইবে।

সাঈদ ইব্ন যুবাc্যের ইইতে পর্যায়ক্রম সানিম, అরায়িক ও ইবননন মুবারক বর্ণনা করেন : এই নির্দেশ যাকাত ফর্য হఆয়ার পৃর্বে ছিল। মিসকীনগণক্কে অক্মুধ্টি করিয়া এবং জীব-জানোয়ারকে जকধামা পরিমাণ দেওয়া হইত।

এই আয়াং্ প্রসল্গে আবৃ সাঈদ (রা) হইতে মারফূ সূত্রে যথাক্রম্ম সাঈদ, जাবুল হাইছম ও দর্রাজ বর্ণনা করেন : উক্ত আয়াতংশ্র ছড়া হইতে যাহা ঋরিয়া পড়়, উহা দর্দ্রেগণকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসটিও ইবৃন মারদুবিয়া উছ্গৃত কর্রেন।

এই আায়াতংশশর ব্যাখ্যা সশ্পর্কে একদল বলেন : ইश করা প্রথম দিকে ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীকানে ওশর ও অধ্ব-ওশরের বিধান ज্ञाর এই নির্দিশকক বাতিন করা হইয়াছে। এই
 आতিয়া, অওঔী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন। ইবุন জারীর এই মতঢি গ্রহণ চंর্রিয়াছেন।

आমার (গ্রহ্হকার) মতে এই আয়াতংশশের নির্দিশ বাতিল হওয়া সম্পর্কিত মতটি প্রশ্ন সাপাক্ষ। কেননা এই বিষয়টি মৃনত ওয়াজিবই ছিন। जতঃপর সবিস্ঠার আলোচনা কর্রিয়া কি হারে প্রান করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছ্। এই যাকাতের বিষান দ্বিতীয় হিজরী সরেন ফন্রু করা হইয়াছে বনিয়া ব্যাখ্যাকারণণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা ফসন কাচ্টিয় নিয়া याয়, जথচ দীन দूঃथीদিগকে উश হইতে সাদকা প্রদান করে না, এই আয়াত তাহাদের বর্ণনা দিয়া তিরক্ষার কর্যা হইয়াছে। ভেমন সূরা নূন-এ বাগিচার মালিকৃদের বিবরণণ প্রদত হইয়াহে। आা্gাহ বলেন :







"উহারা যথন শপথ করিন ভে, ভোর হইনেই ক্ষেতের ফ্সল কাত্যিা আনিবে কিন্ঠূ উহারা ইন্শা|ান্মাহ্ বলিল না। অতঃপর রাত্রিকালে সেই ক্ষেতের উপর দিয়া ঝঙ্মী--বায় প্রবাহিত হইয়া সমষ্ঠ ঙ্ছেত পয়মাল কর্য়া দিন। উহারা ভোর পর্যন্ ন্দ্রায়ই ছিন। ভোর বেলা ন্দ্রি হইতে জগিয়া উঠিয়া বলিল, তোমাদের যথন ফসল কাট্তিই হইবে, চলো আমরা ক্ষেত यই। সুতরাং উহারা চলিতে লাগিন এবং মূদু স্বরে বলিন দেখ সাবধান ! অাজ যেন তেমাদের নিকট গরীব মিসকীনগণ জমাইতে না পারে। সুতরাং উহারা অতি প্রত্যুষেই ক্ষেতে গিয়া

পৌছিল। ক্ষেতের অবস্থা দেখিয়া উহারা বলিতে লাগিল, আমরা পথ ভুলিয়া অন্যের ক্ষেতে आসি নাই তো ! অতঃপর বলিল, ক্ষেত আমাদেরই, কিন্তু ফসল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যম বয়সের এক সৎলোক বলিল : আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না, তোমরা আল্নাহ্র তুণগান কর না কেন ? অতঃপর উহারা বলিতে লাগিল : হে আমাদের প্রতিপাক! এই ব্যাপারে আমাদের পক্ষ ইইতে অন্যায় করা হইয়াছে, আমরা জালিম। অতঃপর একে অপরকে দোষারোপ ও ভৎসনা করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—আফসোস! আমরা আল্লাহ্র সাথে বেঈমানী করিয়াছি বিদ্রোহী হইয়াছি। হয়ত আল্লাহ্ তাআলা ইহার চাইতে উত্তম ক্ষেত আমাদিগকে দান করিবেন। আমরা আল্মাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। পার্থিব শাস্তি এইরূপে হইয়া থাকে। পরকালের শাস্তি ইহার তুলনায় বিরাট ও কঠিন-যদি তোমরা অবগত হইতে" (৬৮ : ১৭-৩৩)।
 বেলায় 习্ধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, অপচয় করিও না। কেননা, আল্নাহ্ অপচয়কারিগণকে পসন্দ করেন না। একদল বলেন : এই আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে, দান-দক্ষিণার বেলায় অপচয় করিও না এবং সাধারণ ও সর্বজন গ্রাহ্য পন্থায় তোমরা দান কর।

আবুল আলিয়া বলেন : উহারা ফসল তোলার দিন এত্তেেশি পরিমাণে দান করিত বে, উহা অপচ<্রের পর্যায়ে পৌছাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

ইব্ন জুরাইজ বলেন : এই আয়াতটি সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন নাম্মাসকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সে স্বীয় বাগানের খেজুর পাড়িয়া ঘোষণা দিল যে, আমার নিকট যাহারা आসিবে তাহাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিব না, সকলকেই খাইতে দিব। ফ়লে তাহার নিকট এত লোক আসিল যে, উহাদিগকে দেয়ার পর থেজুর আদৌ অবশিষ্ট রহিন না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই এই আয়াত অবতীী হইয়াছে। ইবূন জারীরঞ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতাংশে প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই অপচয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আয়আশ ইব্ন মুআবিয়া বলেন : যাহা দ্বারা আল্মাহ্র নির্দেশ ও হুকুমকে লজ্জন করা হয় উহাই অপচয়।

সুদ্দী এই আয়াত!ংশের ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা ধন-সম্পদ এমনভারে দান করিও না বে, উহ: নিঃণূঃ হইয়া যায় এবং তোমরা বসিয়া পড় ও দরির্রিতার অভিশপে নিপ্পেষিত হও।

এই ज!়াতাংশ্শের ব্য!খ্যায় সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও মুহামাদ ইব্ন कাব বলিয়াছেন : তোমরা দiন খায়রাত হইতে বিরত থাকিয়: তোমাদের প্রতিপালকের নাফরমানীতে লিপ্ত হইও ना:

ইব্ন জারীর এক্ষের্রে আত (র)-এর অভিমতই গ্রহণ করিয়াছেন ৷ ইহাই সঠিক ও বিফদ্ধ কথা ! আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। যেমন আল্লাহ্ বলিয়াছেন :

"গছছ্থি ফলবান হইলে উহার ফল খাও এবং ফসল তোলার দিন গরীবদিগের হক দিয়া দাও এবং অপচয় করিও না।" এখানে হয়ত খাওয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু করিতে নিষেধ করা

হইয়াছ్, অা্থাৎ থাওয়ার ব্যাপার্রে তোমরা অপচ্য় করিও না। কারণ তাহাত দেহ ও মন্তিক


 y, (অপচ্য नা করিয়া মধ্যম পহ্হায় পানাহার কর ও পরিষান কর। অহংকার ও দাক্ভিকত প্রকাশ করিও না।)
 মধ্যে কতিপয় রহিহ়াছে ভারনাহী এবং কতিপয় হইল কুদ্রকায়। ভারবাशী ও ক্কুদ্রকায় প্র আলোচনায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভ্ন্ন অভিমত প্রকাশ কর্রিযাছছন।

একদল বলেন : উক্ত আয়াত্ ভারবাহী পশ ঘ্মারা সেই সব উটকে বুঝান হইয়াছে যাহা


 কর্য়া উহার সনদকে বিও্ধ বলিয়াছ্ন।

ইব্ন জাব্বাস (রা) বলিয়াছছন : উক্ত আয়াতাংশ্শ বড় উটঐলিকে ভারবাহী এবং ছোট Єটఅলিকে ক্ফুদ্রকয় বলিয়া জাথ্যায়িত করা হইয়াছে। মুজাহিদের অতিমতఆ এইর্রশ।

आनी ইবৃন आবূ তালহা (র) এই आয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্কাস (রা) হইতে বর্ণনা

 অতিমতটি গহণ কনিয়া বলিয়াছেন, ছাগল বকরীকে نـرــ বলিবার কারণ হইন বে, উशা প্রায় ভৃমির সাথে মিশিয়া চলে।

রাবী ইব্ন जানাস, হাসান, ইসহাক, কাতাদা (র) এমুখ বলিয়াছেন বে, ঊট ও গর্ত হইল


 ছাগল ও ডেড়া। উহার গোশত খাওয়া হয় ও পশম দ্বারা পোশাক বানান্নো হয়, উহাতে কিছ్ বহন করা হা না।


 ব্যবহার হয় না; বহং টহার গোশত আহার করা হয় এধং টহার পশম ন্মার কম্ন ও চাদর
 অভিমত সত্যায়িত হয়। বেমন আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

"তোমরা কি দেখ না যে, আমি উহাদের জন্য স্বহস্তে পশ্শ সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহারা উহার মালিক হইয়া যায়। আর উহাদের জন্য উহা অনুগত করিয়াছি। সুতরাং উহার কতকের উপর উহারা চড়িয়া বেড়ায় এবং কতককে আহার করে" (৩৬: ৭১)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :


এই পণ্ণলির মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে। উহার ঊদরের গোবর ও রক্ত হইতে আমি নির্ভেজাল দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া তোমাদিগকে পান করাই। পানকারীদের জন্যে উহা নির্ভিজাল ও তৃপ্তিকর (১৬ : ৬৬)।

উহার পশম দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছদ তৈয়ার হয় এবং আরও বহু কাজে উহা ব্যবহৃত হয়। (১৬: ৮০)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :


"তোমাদের আরোহণের জন্য এবং আহারের জন্য আল্লাহ্ বহু পশ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর উহা তোমরা খাইয়া থাক। তোমরা উহার ঊপর মালামাল বহন করিয়া যথাস্থানে প্পৗছাইয়া উদ্দেশ্য হাসিল কর। তেমনি নৌকায়ও বহন করা হয়। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট কতই না নিদর্শন উপস্থাপন করিতেছেন। তোমরা আল্মাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্ধীকার করিবে ?" (80: ৭৯-b১)।
كرْ

আয়াতাংশের তাৎপর্য ইইতেছে বে, আল্লাহ্ তাআলা ফল্ল-ফলাদি, শস্য ফসল, জীব-জন্তু সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তোমাদের জীবিকা করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা উহা আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক পানাহার কর। আল্লাহ্র নীতি নির্দেশ পরিহার করিয়া শয়তানের নীতি নির্দেশ অনুসরণ করিও না। যেমন যুশরিকগণ শয়তানের নিয়ম নির্দেশ মানিয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছে। অর্থাৎ উহারা ফল-ফলাদি, শস্য, জীব-জন্তু ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহৃর নামে মিথ্যা রচনার মাধ্যমে মনগড়া নিয়ম-নীতি সৃе্টি করিয়া নিয়াছে। ইহা সম্দূর্ণ শয়তানী কাজ ও শয়তানের পরামর্শ। সুতরাং তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিও না, তাহার নির্দেশ মানিও না। কেননা সে তোমাদের পরম শত্র্র ও প্রকাশ্য দুশমন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে বলেন :
"শख़তান निশ্য তোমাদের প্রকাশ্য শ কর। লে তাহার দনবল ডাক্যিয়া একয়োগ তোমাদের শক্রতত করে যাহাতে তোমরা দোযখী इইয়া যাও" (৩৫: ৬)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

" হে আদম সত্তানগণ ! তোমাদিগকে যেন শয়তান বিপদ্দে নিপতিত কর্রিতে না পারে। বেমন সে তোমাদের আদি পিতামাতাক বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছু এবং তাহাদের গোশাক जभসারিত করিয়াছ যেন তাহাদিগক্কে আবরণহমুক্ত অবস্থায দেथা যায়" (8:২৭)।

জনাত্র তিনি বলেন :
 করিবে ? লে তোমাদের প্রকাশ্য শ偘। জালিমদের জন্য উशা খুবই খারাপ ও অঙ্ভ প্রত্দিন" (১৮: ৫০)।






 নবী! জিজ্ঞাসা কর, নর দুইটি কিংবা মাদি দूইটি कि তিনি হারাম করিয়াছেন ? অथবা দুইটিন গহ্ভ্ভ যাহা আছে তাহা কি তিনি হারাম কব্রিয়াছেন ? यদি তোমাদের দাবী সত্) হয় তবে যুত্-জ-জ্যানসহ আমাক্স জানাও।
388. অার উট হইতে দুইঢি এবং পৰৃ হইতে দুইঢি। ঢে নবী! জিজ্ঞাসা কর্ন, তিনি কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি কি হারাম কর্রিয়াছেন ? অথবা মাদি দুইটির গর্ডে যাহা আছে, তাহা কি হারাম করিয়াছছন ? आল্লাহ যथন এই নির্দেশ জারি করেন চখন कি তোমরা উপস্ছিত ছিলে ? সুতরাং বে লোক অজ্ঞানতাবশত মানুষকে পথ্রষ্ট কর্রিবার উল্mশ্য

আাল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে ঢাহার চাইতে বড় জালিম কে হইতে পারে ? আল্লাহ সীমালংঘনকারী জাতিকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।

তাফ্সীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজের জাহিলিয়াত ও বর্বরতার কিয়দাংশের বর্ণনা দিয়াছেন। তৎকালে আরবগণ নিজেদের জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু হারাম করিয়া নিয়াছিল, উহাদিগকে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি শ্রেণীতে বট্টন করিয়াছিল। ফসল, শস্য ও ফল-ফলাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মনগড়া সমাজিক কুপ্রথা রচনা করিয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়াছেন, লতা জাতীয় ও বৃক্ষ জাতীয়़, এক কথায় সর্বপ্রকার উদ্রিদের সৃষ্টিকর্তা আমি। আর ভারবাহী ও ক্ুুদ্রকায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর স্রষ্টাও আমি। অতঃপর আল্লাহ্ পাক জীব-জন্তুর শ্রেণী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ছাগল, ভেড়া, উট, বকরী, গর্তু ইত্যাদি জীব-জন্তুর সৃষ্টিকর্তাও আমি। উহাদিগকে আমি.সাদা কাল বিভ্নিন্ন রঙের সৃষ্টি করিয়াছি। যথা সাদা বকরী ও কাল মেষ। আবার সেইগুলিকে নর ও মাদি শ্রেণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ্ তা‘আলা ইহার কোন শ্রেণীকে যেমন হারাম করেন নাই, তেমনি উহার বংশকেও হারাম করেন নাই। বরং উহার প্রত্যেকটিই আদম সন্তানের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাদিগের আহার, বিহার, সওয়ার, পরিবহহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি উপকারজনিত

"আমি আট প্রকার জীব-জন্তু তোমাদের জন্য অবর্তীর্ণ (সৃর্টি) করিয়াছি" (৩৯ : ৬)।
 আয়াতংশটি দ্বারা নিম্নলিখিত আয়াত হিতকর এবং কাফিরদের মনগড়া নীতির প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। কাফিরগণের মনগড়া বিবরণে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

"এই সব পখ্যর গর্ভে যাহা কিছ্র রহিয়াছে উহ্হা একমাত্র আমাদের পুরুুষ্ণণের জন্য এবং আমদের স্ত্রীগণের জন্য উহা নিষিদ্ধ" (৬: ১৩৯)।
 মতে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি প আহার করা যে হারাম তাহা তোমরা কোথায় পাইলে ? আল্লাহ্ কোনদিন কোথাও ইহা হারাম করেন নাই। যদি আল্লাহ্ করিয়া থাকেন তো দলীল পেশ করিয়া নিপ্চিতরূণে আমকে অবহিত কর।
 ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এই প্ৰুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

 यে, আল্লাহ् তা‘আলা কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি হারাম করিয়াছেন অথবা উহার গর্ভে যাহা অছে তাহা হারাম করিয়াছেন ? অর্থাৎ গর্ভে যে নর অথবা মাদি বাচ্চা রহিয়াছে উহাও কি আল্মাহ্ হারাম করিয়াছেন ? আল্নাহ্ কোনটিকেই হারাম করেন নাই। সুতরাং তোমরা কেন কতককে হারাম এবং কতককে হালাল বলিতেছ ? তোমাদের দাবীর অনুকূলে নিপিত কোন

দনীল প্রমাণ থাকিনে. জামাকে জানাও। जোমরা কিছুই পারিবে না। সুতাংং উহার পত্রেকটিই शাनान।

信
 করিত্তে এবং ইश হারাম ইश হালাল ইত্যাদি অহেতুক কথা বनিয়া উহা আল্লাহর নামে চালাইয়া দিত্ছে। ইহা অত্ত নিন্দনীয় কাজ। निজািগের মনগড়া কथাকে আল্লাহৃর নাহে
 অখন দেওয়া হইয়াছ, ত্থন কি তেশরা উপস্থিত ছিলে? এ কথার অর্থ ছইন আল্লাহ যখন কোন সময়ই এইর্রপ হুক্ম দেন নাই তথন উপস্থিত থাকা না থাকার কোন কথাই হইতে পারে ना।

 ও জালিম এই ধরাধাম্ম কেইই থাক্তিত পারে না। जান্লাহ্ এহেে জালিম সম্প্রদায়কে কখন্নাই সৎপথথ পরিচানিত করেন না। কতকে এই. আয়াতংশশর মর্মনুসার আমর ইব্ন লুহাই
 কর্যিয়াছিন এবং্লাইবা, ওয়াभীনা ও হাম ইত্যাদি প৫ হারাম হఆয়ার ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিন। ইश বিষ্দ হাদীস ঘ্যরাই প্রমাণিত।

28৫. হে নবী ! ঢুমি জানাইয়া দাও ব্, আমার নিকট বে ওয়াহী পাঠান হইয়াছ,
 শৃকর্রে মাংস ব্যতীত। কারণ এইসব অপবিত্র ও পক্কিন। অथবা যাহ आল্লাহ ব্যতীত
 না কর্রিয়া নিক্পপায় অবস্शায় आহার করিিেে কোন দোষ নাই। কেননা তোমার প্রতিপালক มহा क্যাশীन ও মंश দয়ানু।

তाएम्भीর :





নাই। আর কতক ব্যাখ্যাকারের মতে ইহার অর্থ হইল তোমরা যাহা হারাম করিয়াছ, সেই বস্তুণ্তলি হারাম বলিয়া প্রত্যাদেশে আমি কিছুই পাই নাই। আর কতক লোকের মতে ইহার অর্থ হইল এইগুলি ব্যতীত আমার নিকট কোন পক হারাম নহে।

এই আয়াতাংশের মর্ম ও তাৎপর্য পরবর্তী সূরা মায়িদায় অবতীর্ণ আয়াত ও সংশ্মিষ্ট দ্বারা রহিত হইয়াছে। কতক ব্যাখ্যাকার এই আয়াত মনসুখ অর্থাৎ ইহার নির্দেশ ও হকুম রহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের (মুতাআখ্থেরীন) অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অয়াত রহিত হয় নাই। কারণ এই আয়াত বিশেষ কারণে স্বাভাবিক বৈধ বস্তুর বৈধতা রহিত করে।
 (র) বর্ণনা করেন : ইহার অর্থ হইল প্রবাহিত হওয়া রক্ত। ইকরামা (র) বলিয়াছেন : এই আয়াত সমুপস্থিত না থাকিলে মানুষ ইয়াহূদীগণের ন্যায় শিরা-উপশিরায় প্রবহমান রক্তকেও হারাম মনে করিত।

ইমরান ইব্ন জারীর হইতে হাম্মাদ বর্ণনা করেন : আমি আমাদের পিতাকে জমাট রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন করিলাম, যে যবাহৃকৃত জন্তুর মাথা এবং গলদেশের রক্ত আর রান্না করার পাতিলে লাল বর্ণ্ণের যে রক্ত ভাসিয়া উঠে উহাও কি হারামের অন্তর্ভুক্ত। তিনি জওয়াব দিলেন, প্রবহমান রক্তকে হারাম করা হইয়াছে, মাংসের সাথে রক্ত থাকিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। কাতাদা বলিয়াছেন, প্রবাহমান রক্ত আহার করা হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং মাংসের সাথে যে রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহাতে কোন দোষ নাই।

ইর্ন জারীর (র) ... ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বন-জঙ্গের প৫র গোশত রান্নার পাত্তেনে ভাসমান লালবর্ণের রক্ত সম্পর্কে কোন দোষ মনে করেন নাই এবং এই আয়াত তিনি পাঠ করিয়াছেন। হাদীসটি সহীহ্ ও গরীব।

হুমায়hী বলেন : আমার নিকট সুফিয়ান আমর ইব্ন দীনার ইইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষ মনে করিতেছে যে, মহানবী (সা) খায়বরের যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি উত্তর করিলেন, হাকাম ইব্ন আমর (রা) এইর্রপ কথাই রাসূলুল্নাহ্ হইতে বর্ণনা করেন। কিন্তু জ্ঞান সমুদ্র ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার বিরোধিতা করেন जবং ${ }^{\text {a }}$ হাদীসটিকে ইমাম বুখারীও आनী ইব্ন আল মাদীनীর সৃত্রে সুফ্য়ান হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জুরাইজ্েে সূত্রে আমর ইব্ন দীনার হইতে ইমাম আবূ দাউদও ঐই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ছে। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতােে 氏ই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঝে, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন দুহাইম (র) বিভিন্ন রাবীর বর়ঢতে ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : প্রাক-ইসলামের বর্বর যুগের মানুষ কতক বস্তু আহার করিত এবং কতক পরিহার করিয়া চলিত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার কিতাব অবতীর্ণ করিয়া হালাল হারাম সম্পর্কে সুশ্পষ্ট নির্দেশ দেল। সুতরাং যাহা

হালাল করা ইইয়াত্ উহাই হালাল এবং যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাই হারাম। আর বে সশ্পক্কে কোন কিছू বনা হয় নাই, ব্যং নীরবত অবলষ্ করা হইয়াছে উহা মার্জনীয়। অতঃপর তिनिَ

ইব্ন মারুদবিয়ার ভাবা এইঁ্রপ। ইমাম জাব̨ দাউদ এই হাদীসকে মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ
 হাদীলের সনদ বিও্ধ। ই ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি ম্-ম্ব কিতবে লিপিবদ্ধ করেন नाई।

ইমাম জহ্যদ (র) বিতিন্ন রাবীর বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াহেন বে, ইব্ন आাব্মাস (রা) বলেন : সাওদা বিনতে যামजা (রা)-এর অকটি বকরী মরিয়া গেলে তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূন ! आমার অমুক বকরীীি মत্রিয়া
 সাওদা (রা) বলিলেন : মৃত বকরীীর চামড়া ঊঠাইব? অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাকে বनिলেন, আমার নিকট প্রেরিত ওয়াহীর মধ্যে মৃত জ্ুু, পবাহিত রক্ত এবং শৃকরের মাংস ব্যতীত आর কোন আহার্য বস్మू হারাম হওয়ার কথ্থা পাই নাই। সুতরাং ঢোমরা মৃত জন্তুর মাংস আহার করিও না 1 উशার চামড়া পাকা করিয়া বিতিন্ন ঊপকারী কাজে ব্যবহার কর। অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া উহার চামড়া খসাইয়া জানিয়া পাক্ করত উহা ঘারা ম্মেশক তৈয়ার করিলেন। লেই মোশক তাঁহার নিকট অনেক দিন থাকিবার পর ফাঢিয়া নষ্ঠ ইইন।

ইমাম আহসদ, ইমাম বুথারী, ইমাম নাসাঈ (র) প্রমুথও শা'বী (র)-এর সূত্র সাওদা (রা) হইতে ইহা বা এইส্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তাহার নিকট এক

 পাওয়া यায় না। তাহার নিকট এক বৃদ্ধ লোক বসা ছিন। সে বলিল বে, আমি আবূ হরায়রা (রা)-কে বनिতে ऊনিয়াছি বে, র্রাসূল (সা)-এর কাছে ইॅদুর সশ্পর্ক আলোচনা হইলে তিনি
 তথन そবุন উমর (রা) বनिলেন : মহানবী (সা) এইর্রপ বनिয়া থাকিলে তাহাই ঠিক। जর্থাৎ উহা आহার করা হারাম।


 কোন फতি নাই। কেনनা আল্ধাহ ত'আলা হইলেন মহাক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। সূরা বাকারায় এই বিষষ্যে বে, বিশদ আলোচনা ও সবিষ্তার ব্যাথ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্য।

 জীব-জत्ञू হালাল-হারাম করিয়া নিত, বেমন উহারা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম প৩শলিকে

হারাম করিয়াছিল—এই আয়াতে তাহাদের এহেন মনগড়া কাজ-কর্মেরই কঠোর প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। উহা বলা হইয়াছে মে, মৃত জীব, প্রবহমান রক্ত, শূকরের মাংস ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহকৃত জন্তুর মাংস এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তু ব্যতীত আল্লাহ্ কোন কিছুই হারাম করেন নাই। আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন মূলত তাহাই হারাম। তিনি যে বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহা মার্জনীয়। সুতরাং তোমরা কির্দপে ধারণা করিলে বে, ইহা হারাম ? কোথায় ইহা হারাম করা হইয়াছে ? আল্লাহ্ কখনই ইহা হারাম করেন নাই। সুতরাং এই নির্দেশ মাফিক বলা যায় যে, পরবর্তীকালে গৃহপালিত গাধা; জংলী জীব-জন্তু, দু'নখরযুক্ত পণুপাথি হারাম হওয়া সম্পর্কে যে নিষিদ্ধতা পাওয়া যায়; তাহা বহাল নাই। বরং বাতিল হইয়াছে। আলিমগণের প্রসিদ্ধ অতিমত এই যে, এইসবের নিষিদ্ধতার নির্দেশ বহাল নাই’। সুতরাং এইগুলিকে বৈধ আহার্য বস্থু বলা যাইতে পারে।

## (1) (157)  

38৬. আমি ইয়াহৃদীদিগের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশ্ত হারাম করিয়াছিলাম। আর গরু ও ছাগলের্র চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম। কিন্তু উহাদের পৃষ্ঠের বা নাড়িযুঁড়ি ও অন্ত্রের কিংবা অস্থি-সংলগ্ম চর্বি ব্যতীত; উহাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর জন্যই এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।
 ইব্ন জারীর (র) বলেন : আল্মাহ্ তা‘আলা ইয়াহূদীদিগের প্রতি প্রত্যেকটি নখরযুক্ত পশ্ত হারাম করিয়াছেন। এই আয়াতে নখরযুক্ত পশ্ট দ্বারা সেই সব জীবজন্তুর ও পক্ষীর কथা বুঝানো হইয়াছে যাহাদের নখ বা পায়ের অঙ্রুলিসমূহ সংযুক্ত। যেমন উট, ঈগল (সী-মোরগ), রাজহংস ও হাঁস।

এই আয়াতের ব্যাথ্যায় নথরযুক্ত পণ্তর পরিচয়দানে আবূ তালহা ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বনিয়াছেন যে, উহা দ্বারা উট, গাধা ও ঈগল পাখিকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ ও সুদ্দীও একটি বর্ণনায় এইর্রপ কথা বলিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন জুবায়ের বলিয়াছেন .যে, উহা এমন পশ্পাখি যাহাদের নখ বা পায়ের অগুলি পরস্পর মিলিত। তাহার আর এক বর্ণনায় এইর্গপ পাওয়া যায় যে, ইহা দ্বারা নখ বা পায়ের অগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটি পণপাখির কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন মোরগ, মুরগী।

কাতাদা (রা) এই আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসংপে বলিয়াছেন : উট, গাধা; ঈগলসহ পাখি ও
 তাহার আর অক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উক্ত শক্ দ্বারা উট, গাধা, ঈগল কতক পাথি, হাসসহ পরস্পর সংযুক্ত আগুল বিশিষ্ট প্রত্যেকটি বস্তু উহাদের জন্য হারাম করা হইইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন পাখি, ইত্যাকার যে সব জন্থুর অসুলি পৃথক পৃথক সেইখ্তলিকে বুঝান হইয়াছে। আমি (ইব্ন জুরাইজ) এই বিষয়ের হাদীস বর্ণনাকারী, কাসিম ইব্ন আবূ বায়যার নিকট পৃথক পৃথক ( (たَ) এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন : উহা দ্বারা সেইসব চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হইয়াছে, বেই গুলির পায়ের নখ ও অগ্গুলিসমূহ পরস্পর সংযুক্ত, বিচ্ছ্নিন্ন নহে। আমি তাহার নিকট সংযুক্ত নখের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জওয়াব দিলেন চতুষ্পদ উট ও হাঁসের নখ বা পাঞ্জা সংযুক্ত হয়। যে সব জন্তুর পাঞ্জা ও নখ সংযুক্ত নয়, ইয়াহূদীগণ ইহা আহার করে। আর চত্ম্প্পদ উটের পাজা, ঈগলের পাঞ্জা, হাঁসের ও চড়ুই-এর পাঞ্জাও পরস্পর বিজড়িত হয়। এই ধরনের পাঞ্জা সংয়ুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু হইতে দূরে থাকে, আহার করে না। তাহারা জঙ্গলী গাধাও আহার করে না।

 শব্দের বিশ্নেষণে সুদ্দী বলেন : ইহা দ্বারা পণ্রর নিতম্বে ও অস্থি স্থূল আকারে যে তৈলাক্ত বস্তু থাকে উহাকে বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা বলিত ‘যে, হযরত ইয়াকুব (আ) উহা হারাম করিয়াছেন, যাহার দর্রুন্ন আমরাও উহা হারাম মানিয়া থাকি। ইব্ন যায়েদ (রা)ও ইহার ব্যাখ্যায় এইর্রপ কথা বলিয়াছেন।

কাতাদা বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা নাড়ীভুঁড়ি ও অন্ত্রের চর্বির কথা বলা হইয়াছে। এইর্গপে হাডিড সংলন্ন।
 বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : পৃষ্ঠের হাড়ের সাথে বে চর্বি সংযুক্ত থাকে এখানে তাহা বুঝান হইয়াছে।

সুদ্দী ও আবূ সালিহ্ (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা নিতম্বের আলোচ্য চর্বির কথা বলা হইয়াছে।

 পেটের অভ্যুত্তরীণ নাড়ীডুঁড়ি ও অন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, যাহা একত্রিত হইইয়া উলট-পালট অবস্থায় আবর্তিত হইতে থাকে। উহাকে দুগ্ধনালী ও মলাশয় নামকরণ করা হয়। ইহার মধ্যেই থাকে পাকস্গুন।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই শক্দের অর্ণ দ̆ড়ায়, গরু ও মেষের চর্বি তাহiদের জন্যে হারাম করিয়াছি, স্তেলোর পৃষ্ঠদেশ ও নাড়ীঁুুড়ির চর্বি ছাড়া।
 সস্পর্কে আবৃ তালহা বলেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উল্লেখিত আয়াতাংশের শব্দ দ্মারা মলাশয়কে বুঝান হইয়াছে।
 সাঈদ ইব্ন যুবাইর, যাহ্হক, কাতাদা, আবূ মালিক ও সুদ্দী (র) প্রমুখ মনীবীবৃন্দ।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)সহ অনেকের মতে الحوايا সেই নাড়ীভুঁড়িকে বলা হয় যাহার মধ্যে অন্ত্রনালীসমূহের অবস্থান। উহার অবস্থান হয় ঠিক মাধ্যখানে। উহাকে দুগ্ধনালীও বলে। আরবীতে উহাকেই বলা হয় الـرايض
 উহাদিগের জন্য হালাল করা হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ (রা) বলিয়াছেন যে, পশ্রে লেজের উদগম দেশের যে চর্বি নিতস্থের সাথে মিশ্রিত পাওয়া যায় উহা হালাল। এমনিভবে পায়ের নালা, বছ্জ, মাথা, চক্ষু ইত্যাদিতে যে চর্বি পাওয়া যায় এবং অস্থির সাথে যে চর্বি মিশ্রিত রহিয়াছছ উহা আহার করাও হালাল। সুদ্দীরও অনুরূপ অভিমত।
 নাফরমানীর কারণেই উহাদের প্রতি এই সংকীর্ণতা ও কঠোরতা। আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে আমিই উহা করিয়াছি এবং আমার নির্দেশের বিরোধিতা ও অবাধ্যতার প্রতিফন্রূৃপেই উহাদিগের জন্য এই বাব্যবাধকতা আরোপ করা হইল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন:

"সুত্তাং ইয়াহ্রৌদের জ্রল⿰ুুরের কারণেই" উহ্হাদের জন্যে হালাল বস্তু হারাম কর্রিয়া দিয়াছি। পরন্তু এই কারণে উহা করিয়াছি যে, তাহারা আল্লাহ্র পক্ষে প্রভূত বাধা সৃষ্টি করিত" (8 : ১৬о)।
 সশ্পৃর্ণ সর্ত্যানুগ। প্রততিফল প্রদান্রের ক্ষ্রেত্রে কোনর্রপই অবিচার আমি করি নাই।

ইব্ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আমি উহাদের প্রতি বিচিত্র বস্তু হারাম করা সশ্পর্কে যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছি তাহাত মিথ্যার বিন্মুমাত্র লেশ নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। यেমন ইয়াহূদীগণ ধারণা করে যে, এই বস্তুগ্তলি হযরত ইয়াকুব (আ) নিজ্জের প্রতি হারাম করিয়া নিয়াছিলেন। মূলত তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অऩীক ও সত্যের পরিপন্থী। বস্তুত এই নিষেধাজ্ঞার কর্তা হইলাম আমি স্বয়ং আল্লাহ্ এবং এ ব্যাপারে আমি সশ্পূর্ণ সত্যবাদ̣ী।

ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন : সামুরা (রা)-এর মদ্য বিক্রি করার কথা উমর (রা) জনিতেত পান্যিয়া বলিলেন : সামুরাকে আল্লাহ্ বরবাদ করুন। সে কি জানে না যে गহহানবী (সা) বলিয়াছেন :
لعن اللَه الِيهود حرمت عليهـ: الشحومْ فجملوها فباعوها .
(আল্লাহ্ তাআলা ইয়াহূদীদিপের জন্য চর্বি হারাম কর্যিয়াছিলেন। উহারা চর্বিকে সুন্দরভাবে রিফাইন করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিত। যাহার ফললে তাহদের প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ: দিয়াছেন।) এই হাদীসটি সুফিয়ান (র) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

লাইছ (র) বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন জবূ হাবীব (র) জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্কে বলিতে ऊনিয়াছেন বে, তিনি মহানবী (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন বলিতে ঔনিয়াছেন-
ان الله ورسوله حرم بيـيع المحم والميتة والمنزير والاصنام .
("আল্লাহ্ এবং ঢাহার রাসূন মদ্য, মৃতজীব, শূকর এবং মৃর্তি iিক্র্য করা নিষি্ধ ঘ্যেষণা দিয়াছ্নন।") মহানবী (সা)-এর নিকট জিঞ্sাসা করা হইল দে আাল্লাহুর রাসৃল! মৃত জীবের চর্বি সম্শর্কে অপনার অভিমত কি ? এই চর্বি ঘ্ঘার চামড়া মসৃণ করা হয় এবং উহা নৌকায় ব্যবহার করা হয় এবং মানুয উহা বাতি জ্ঞানাইবার কাজ্জে ব্যবহার করে। তদুত্তরে তিনি বনিনেন : না, जাহা হারাম। बই প্রসল্গ মহানবী (সা) আরও বলেন :

## قاتل اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها

 করিয়াছিলেন। অতঃপর উহারা চর্বি বিক্র্য করিয়া উহার লद্মমূল্য ভোগ করিত।") এই হাদীসটি সিহাহ্ সিভাহ্র সংকননকারিগণ ইয়াবীদ ইর্ন আবূ হাবীব হইতে বিজিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

যুহরী (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব্বে সূত্ख বলেন : অবূ হূায়রা (রা) বর্ণনা করেন বে, মহানবী (সা) বলিয়াছছন : আল্নাহ্ পাক ইয়াদূদীণণকে ধ্পংস কর্রন। তিনি যখন উशাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করিলেন তথন উহারা চর্বি বিক্র্য করিয়া উহার লন্ধমৃল্য ভোগ করিত।

এই হাদীসটি ইমাম বুথারী ও মুসলিম (র) উতয়ই আবদান ইবনুন মুবারক (র)-এর সৃত্রে यूহরী (র) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

ইব্ন মারুদিবিয়া বলেন :
মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্बाহ ইব্ন ইবনাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : মহানবী (সা) একদিন মাকাম্ ইবরাহীমের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া বনিনেন : আল্লাহ ত'আলা ইয়াহূhীদিগকে ঋ্ণংস করুন। এমনি তিনবার বলিবার পর বলিলেন, আল্লাহ ত'অানা উহাদিগের জনা চর্বি হারাম করিয়া দিলেন।
 হারাম করিনে উহার বিক্র্য় মূন্যসহ হারাম করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র) বনেন : जলী ইবৃন আদম (র) বিভিন্ন রাবীর সূত্র ইব্ন আষ্রাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়য়াছেন বে, মহানবী (সা) মসজিদুন হারামে হাজরে আসওয়াদ সষ্থূvে রাখিয়া «সা ছিলেন। তিনি আকাশশর দিকে তাকাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন : আল্লাহ্ ত'আালা ইয়াহূদীদিগকে বরবাদ করুন ।, কেনनা আল্মাহ্ উহাদিগগর জন্যে চর্বি হারাম করিলেন বটে,
 বস্তু হারাম কর্রিলে উহার মূন্যসইই হারাম করেন। আমরা ঢাঁহাকে গিয়া আদন দেলের তৈরি চাদর জড়ান অবস্থায় ঘুমত্ত পাইনাম। হযুর (সা) ঢেহারার উপর হইতে চাদর উঠাইয়া বলিলেন
 করা হইয়াছিন। কিন্ উহারা উহাদের বিক্র্যমূল্য ভঙ্巾ণ করিয়া থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় কিঞ্চিত ভাষার পরিবর্তনসহ হাদীসটি নিম্নর্রপ বর্ণিত পাওয়া যায়।
. حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها
অর্থাৎ উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল বটে। কিন্তু উস্হারা উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভক্ষণ করিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইব্ন আব্মাস (রা) ইইতে ‘মারফু’ সনদে নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:
 করেন তখন উহার মূল্যসহই হারাম করেন।

#   

১8৭. অতঃপর যদি তাহারা আপনাকে মিথ্যা মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে আপনি বনিয়া দিন যে, তোমার প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক। আর অপরাষী সম্প্রদায় হইতে তাঁহার দ丹 প্রত্যাহার হয় না।
 মুহাম্মদ ! তোমার বিরুদ্দ্ধবাদী মুশরিক ও ইয়াহূদী এবং যাহারা তাহাদের মত আছে তাহারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উহাদিগকে জানাইয়া দাও শে, তোমার রব্ সর্বময় অনুগ্রহের অধিকারী। এই আয়াতটি দ্বারা আল্মাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ লাভের এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।
 তা‘ললা তাঁহার দ্ঞকে অপরাধী সম্প্রদায় হইতে কখনো প্রত্যাহার করেন না। এই আয়াতে রাসূলের বির্রুদ্ধবাদিগণের প্রতি কঠঠোর হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কুরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্ তাআলা এইভাবে উৎসাহ-ব্যাঞ্জক ও কঠোর ভীতি-প্রদর্শক আয়াত একত্রিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন আল্মাহ্ তা'আলা এই সূরার শেষে বলিয়াছেন :

"निষ্য় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর। আর নিশ্য় তিনি মহা ক্ষমশীল ও দয়ালু" (৬: ১৬৫)।

"মানুষের পাপের বেলায় তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় মহা ক্ষার অ‘ধিকারী। আর তোমার প্রতিপালক নিঃসন্দেহে কঠোর শাশ্তি দাতাও" (১৩:৬)।
 الالَبِمْ
"আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দাও যে, নিশ্য়় আমি ক্ষমাশীন ও দয়ালু। আর আমার শাত্তিও নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (১৫: ৫০)।

ইবনে কাছীর 8 番 — ১২

"তোমার প্রতিপালক পাপ ক্মাকারী, তাওবা কবুলকার্রী ও কঠোর শাস্তিদাতা"(8০:৩)।
"ज़াপনার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যত্ত কত্ঠোর। তিনি সকল্লের অর্স্তিত্দৃানকারী এবং তিনিই পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল, অতন্ত মায়াময়" (৮৫ : ১২-১৪)।.

কুৎতান পাকে এ ধরনের বহু আয়াতই বিদ্মমান।

28৮. মুশর্নিকগণ বলিবে, यদি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা থাকিত তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শির্ক করিতাম না আর কোন বস্তু হারামও করিতাম না। এইর্রপ উহাদের পূর্ববর্তিণণও মিথ্যা মনে করিয়া দীনকে প্রত্যখ্যান করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিন। হে নবী ! জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের নিকট কোন यুঁক্তি প্রমাণ আছে কি ? থাকিলে তাহা পেশ কর। তোমরা কল্পনা ৩ ধারণার অনুসরণ ব্যতীত কিছ্ইই কর না । आর তোমরা মিথ্যা ব্যতীত কিছ্ইই বল না।
১8৯. হে নবী ! বল বে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুক্তি প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্র যুক্তি-প্রমাণ। অতএব তিনি ইচ্মা ‘রিলে তোমাদের সকলকে সৎ ও হিদায়েতের পথে পরিচালিত করিতেন।
১৫০. হে নবী ! বল যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ইহা যে হারাম করিয়াছেন সে সম্পর্কে याহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে উপস্থিত কর। ঢাহারা সাক্ষ্য দিনেও তুমি উহাদের সাথে ইহা স্বীকার করিও না। ঢুমি ঐ সকল नোকদিগের মনগড়া মত পথের অনুসরণ করিও না যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে না। আর তাহারা অন্যকে তাহার প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"

তাফস্সীর : আলোচ্য আয়াত্গলিতে আল্মাহ্ ত‘আলা মুশরিকদের শির্কী করা ও কতিপয় বস্তু হারাম করা সম্বন্ধে তাহাদের মনের সংশয় ও সন্দেহের কথা বিবৃত করিয়াছেন এবং একটি বিতর্ক তুলিয়া ধরিয়া উহাদিগের কৃত শির্ক ও হারাম সম্পক্কে অবহিত করিয়াছেন। উহাদিগের মনের সন্দেহ হইল যে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে ঈমানের তাওফীক দান করিয়া পরিবর্তন করিয়া দিতে পূর্ণ সক্ষম। আর কুফর ও ঈমানের মধ্যে তিনি বাধা হইয়াও পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সে পরিবর্তন করিতেছেন না। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের কৃত শির্ক ও অন্যান্য কার্যকলাপের প্রতি আল্ধাহ্র ইচ্ঘ ও সন্তুষ্টি কার্যকর রহিয়াছে। অতএব আমরা অন্যায় করিতেছি না, সঠিক পথেই আছি। এখানে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিত্ছেন। তাহারা বলে :
 আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শির্ক করিত়াম না এবং কোন বস্তুও হারাম করিতাম না।

"আর উহারা বলিত যে, যদি রহমান ইচ্ছ করিতেন, তंবে আমরা দে২ দেবীর উপাসনা করিতাম না" (৪৩ : ২০)।

এমনিंडাবে সূরা নাহলেও আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে, যাহা ঠিক অনুর্দপ আয়াতের ন্যায়ই।
 এহেন সংশয় সন্দেহের কারণেই আল্লাহ্র দীীন ও তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা ভাবিয়া উহাদের পূর্বে বহুলোক পথঙ্রষ্ঠ হইয়াছে। উহাদিগের এই যুক্তি অত্যন্ত খ্যাঁড়াযুক্তি ও বাতিল যুক্তি। উহাদিগের বক্তব্য ও যুক্তি সঠিক ও শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ ত‘আলা উহাদিগকে কঠোর শাত্তি দিতেন না এবং ভৃপৃষ্ঠ হইতে ধূলিস্যাৎ করিতেন না। পরন্তু মহান সম্মানিত রাসূলগণকে তাহাদের পথ প্রদর্শন্নর জন্য ক্রমাগত পাঠাইতেন না এবং মুশরিকদিগকে শাস্তি ভোগাইয়া প্রতিশোধ নিতেন না। সুতরাং বুঝা গেল উহাদের বক্তব্য ও যুক্তি বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সত্যের অপলাপ বৈ কিছু নয়।

 বলিত্ছেন : হে নবী ! উহাদের বক্তব্য ও সংশঢ়়ের সমর্থনে সরলল বা দুর্বল কোন যুক্তি প্রমাণ ও দলীলাদি থাকিয়া থাকিলে উহা আমাদের কাছে প্রকাশ ঞ বিবৃত করার জন্য বলে দাও। উহারা «ুধু অলীক ধারণা ও ভিত্তিহীন কল্পনার মায়া-মরিচিকার পিছনে দৌড়াইতেছে। উহাদিগের এই সব কীর্তিকলাপ সেই ধারণা ও কল্পনারই ফসল। উহাদের বক্তব্য সশ্শূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা ব্যতীত উহারা কিচুই বলে না।

উক্ত আয়াতে (એ) ধারণা ও কল্পনা দ্বারা উহাদের গর্হিত ও ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাजের কথা
 চাপাইয়া দিয়া তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ্দ আনয়নের কথা বুঝান হইয়়াছে।

 आমরা আমাদের দেব-দেবীর পূজা ও উপাসনা করি ৩খু আল্ধাহ্র নৈকট্ট লাডের জন্য। তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ্র নিকটে’ ‘প্ৗोছইয়া দিবে। সুতরাং আল্লাহ সংবাদ দিতেছেন বে, তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্র নিকটে পৌছছইতে পারিবে না। অাল্লাহ্ যদি ইচ্ম করিতেন তবে উহাদিপের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

जলোচ্য



 পরিচালিত করিতেন। সুত্রাং সবকিছুই তাহার স্বাধীন ইচ্ম ও ষমত দ্যারাই হইয়া থাকে।



"আল্মাহ্ যদি ই ছ্ম করিতেন, তবে অবশাই উহাদিগের সকলকে হিদার্যেতের পথে পরিচালিত করিতেন।"


 কিত্তু তাহারা সর্বদা মতভেদ করিতে থাকিবে। তবে যাহাদের পতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তাহদদর ব্যতীত। আর এই কারণেই তিননি উহাদিগকে সৃৃ্ কর্রিয়াছেন। তোমার প্রতিপানকের কথা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। আমি জিন ও মানুষ দ্মাাই জাহন্নাম ভর্তি করিব" (১১ : $د$ ১৮-১১৯)।

যাহ্হাক (র) বলেন : আল্লাহ্র অবাষ্যগত হওয়ার পক্ষে এবং দীনের পরিপহী কাজে কাহারও জন্য যুক্তি বা দলীল থাকিতে পারে না। বরং বান্দার কেক্রে আল্লাহ্র যুক্তি প্রমাণই সঠिক ও পূর্ণাशগ হয়।
 مُعْهُمْ

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! বলিয়া দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক; তবে আল্নাহ্ 'তা‘আলা ইহা যখন হারাম করিয়াছেন তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, সেই সকল সাক্ষীগণকে উপস্তিত কর। হে নবী ! এই মিথ্যাবাদী পাপিষ্টিরা ज্দ্রপ সাক্ষ্য দিলেও তুমি উशা মান্য করিও না। কেননা উহাদের সাক্ষ্য জালিয়াতীশৃর্ণ বৈ কিছूই নয়।
 আয়াতাণশর তাৎর্য এই বে, হে নবী! যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং পরকালে ঈমান রাথে না এবং অন্যান্যকে তাহাদের প্রতিপালকের সাথে অং্ীীদার করে ও তাহার সমকক বানায়, এহেন প্রতৃত্র লোকদিগের মনগড়া মত্বদদ ও আদর্শর অনুগামী হইও ना।

s৫s. হে নবী ! বन, जাস ঢোমরা, আল্লাহ ত‘অালা তোমাদের জন্য যাহা নিंষিদ্দ কর্যিয়াছেন, তাহা পাঠ কর্রিয়া ওনাই। উহা এই : ঢোমরা আল্লাহর্ন সাথে কোন শর্রীক কর্রিবে না, পিতা-মাতার প্ি সদাচ্রণ করিবে ও দার্রিদ্র্যের ভয়ে ঢোমর্রা ঢোমাদিগের সন্তানগণকে হত্যা করিবে না। কেননা তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জমিই জীবিকা দিয়া
 কারণ ব্যতীত আাল্লাহ যাহার হত্যা निযিদ্ধ কর্রিয়াছেন, তাহাকে হত্যা কর্রিবে না। তিनि তোমাদিগকক এই নির্দিশ দিত্তেছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর্রিতে পার।

जাফ্সীর : দাউদুল আউদী (র) ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্, ইবৈন মাসউদ (রা) বনিয়াছেন : কোন লোক মহানবী (সা)-এর সর্বশশষ উপদেশসমূহ দেখিতে চাহিলে তাহার উল্লেথিত আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত।
 সায়রাফী বিতিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, সৃরা আন'আাে কতকఆनि মুহকামাত আয়াত রহিয়াছে। উহাই কিতাবের মৃন। অতঃপর তিনি উল্লেখিত आয়াত পাঠ করিলেন। হাকিম (র) বলোন : এই হাদীসের সনদ বিeদ্দ। তবে ইযাম বুথারী ও มूসनिম এই হাদীস বর্ণনা করেন নাই। आামি বनिতেছি এই হাদীসটি যুহাইর ও কার্যেস ইব্ন রবী .... ইব্ন आব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

হাকিম (র) ঢাহার মুসনাদ কিতাবে এই হাদীসকেই নিষ্ন্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াবীদ ইব্ন হার্রন (র) ... ... ঊবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন বে, উবাদা ইব্ন সামিত (রi) বলেন : মহননবী (সা) বলিয়াছছন : তোমরা কি তিনটি বিষয়ে জামার হাতে বায়অাত গ্রহ করিবে, অতঃপর তিনি উল্লেথিত আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন। পরিশেশেে

## বলেন :



যে লোক এই অগীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ্র নিকট গচ্ছিত। পক্ষান্তরে যে ইহার কোন কিছু কম করিবে, আল্মাহ্ তাহাকে যদি শাস্তি প্রদান করেন তবে তাহা ইইবে ইহার প্রতিফল ও প্রতিশোধমূলক শাস্তি। তবে পরকালের জন্যে বিলম্ব করা হইইলে, তখন আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তাঁহার ইচ্ছা হইলে শাত্তি দিতেও পারেন অথবা ইচ্ছা হইলে ক্ষমাও করিতে পারেন।

অতঃপর হাকিম বলেন : এই হাদীসের সনদ বিশ্দ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস তাহাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাহারা যুহরী (র)-এর সূত্রে উবাদা (রা) হইতে হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : بايعونى على ان لا تشركوا باللّ شيئا ، الـحديث الی
"তোমরা কোন আংশীদার করিবে না। (শেষ পর্যন্ত ... ... ।)
সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (র) উভয় হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছ্নে। সুতরাং উহার মধ্যে কোন একটি বিষয় তাহার ভ্রান্তি হইইয়াছে এরূপ বলা ঠিক হইবে না। বস্তুত উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্ তা‘আলা নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে সন্বোধন করিয়া বলেন : হে মুহাম্মদ ! যে সকল মুশরিক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে হারাম করে এবং নিজদিগের সন্তানকে হত্যা করে, এমনিভাবে উহাদের প্রত্যেকটি কাজই নিজেদের খেয়াল খুশি ও শয়তানের প্ররোচনায় করিয়া থাকে, উহাদিগকেই তুমি বল যে, তোমরা আমার কাছে আস। তোমাদের প্রতিপালক যে সকল বস্তু হারাম করিয়াছছন তাহা বর্ণনা করিব। কোন খোশ-খেয়াল ও ধারণার বশবর্তী হইয়া নহে বরং তাঁহার প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তাঁহার নিকট হইতে সত্যাস্ত্যরূপে বর্ণনা করিব। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র সহিত কোন কিছু শরীক করিও না।

 تَتْقْلُوْنْ বলা হইয়াছে।

$$
\begin{aligned}
& \text { حج واوصى بسليمى الأعبدا } \\
& \text { ان 'لخ ترى ولا تكلم: احدا } \\
& \text { ولا يزال شرابهين مـبردا }
\end{aligned}
$$

(অর্থাৎ হজ্জ কর। উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমার বান্দা ব্যতীত কেহ বন্ধুতূ পায় না। কাহাকেও দেখিতে পারিবে না এবং কাহারও সাথে কথা বলিতে পারিবে না। পানীয় সর্বদাই শীতল হয়।) আরবগণ বলিয়া থাকে যে, مرتك ان لا تقو? (তোমাকে দণ্ডয়মান না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা) হইততে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা) ঘোষণা করিয়াছেন :

اتانى جبريل فبـشرنى انه من مات لايشرك باللَ شيئـا من امتك وخل الـجـنـة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وان شرب الـخمر .
"জিবরাঈল (আ) আসিয়া আমাকে সুসংবাদ ওনাইয়াছেন যে, আপ্রনার উম্মতের মধ্যে কোন লোক যদি শির্ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, यদি সে ব্যভিচারী হয় ও চूরি করে ? জবাব দিলেন হ্যা, ব্যভিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার বলিলাম, यদি সে ব্যভিচারী হয় ও'চूরি করে ? জবাব দিলেন: হ্যা, ব্যডিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার জিজ্ঞাসাं করিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন : হ্যাঁ, সে ব্যভিচার ও চুরি কর্রিলে; মদ্যপান করিলেও জান্নাতী হইবে।"
.কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রশুকারী ছিলেন আবূ যার (রা)। তিনি তিনবার মহানবী (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন : আবূ যারের নাকে ধূলা পডূক। যদি ব্যভিচারীও হয় এবং চুরিও করে। আবূ যার এই হাদীস শুনবার পর সবসময়ই আবূ যারের নাকে ধূলা পডুক (رغم انغ ابى زر) কথাটি বলিতেন।

কতক মুসনাদ ও সুনানের কিতাবে আবূ যার (রা) হইতে এইভবে হাদীসটি উল্লেখ রহিয়াছে। মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা‘লা বলেন : হে আদম সন্তান ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি আশা রাখিবে এবং প্রার্থনা করিতে থাকিবে ততক্ষণ আমি তোমাদিগকে ফ্ষমা করিতে থাকিব। তোমাদের গুনাহ ও অপরাধের কোন পরোয়াই করিব না। যদি তোমরা দুনিয়াভর গুনাহ করিয়াও আমার নিকট উপস্থিত হও, তবে আমি তোমাদের নিকট দুনিয়াভর ফ্মাসহ উপস্থিত ইইব। কিন্তু শর্ত হইল আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। তোমাদের গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালা পরিমাণও হয় এবং তোমরা আমার নিকট কমা প্রার্থনা কর, তবুও আমি ক্ষমা করিয়া দিব।

কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্নাহ্ বলেন :
"আল্নাহ তাআলা তাঁহার সহিত শiরীক করার অপরাধ কমা করিবেন না। ইহা ব্যতীত বে কোন লোকের যাবতীয় অপরাধ আল্মাহ্র ইচ্ছ হইলে ক্ষমা করিতে পারেন (8: ১১৬)।

মুসলিম শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে লোক আল্লাহ্র সহিত অংশীদার না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

এ বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত এবং বহু হাদীস বিম্যমান রহিয়াছে।
ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... ... উবাদা (রা) ও আবূ দারদা (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলেন : যদি তোমাকে হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ড চড়ান হয় বা আशुনে জ্বালান হয়, তবুও আল্লাহ্র সাথে শরীক করিও না। ইব্ন হাতিম (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আটফ হিমসী (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন : আমাকে মহানবী (সা) সাতটি চরিত্র সম্পক্কে উপদেশ দিয়াছেন। উহার

প্রথমটি হইল, সাবধান ! আল্লাহহর সহিত কাহাকে শরীক করিবে না। यদিও তোমাকে আাঔেন জ্লালান হয় বা হত্যা করা হয় বা শূলদণে দেওয়া হয়।

আলোচ্য সাথ্র সদাচরণ ও সৌজন্যমূনক ব্যবহার ब্রদর্শানন উপদেশ ও নির্দ্রেশ দিতেছেন। বেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :
"তোমার পতিপালক নির্দেশ দিয়াছহেন বে, তোমর্রা এক্রাত্র তাহারই ইবাদাত করিবে। আর পিতামাতার প্রি সদাচরণ প্রদর্শন করিবে" (১৭ : ২৩)।
 اُسْتَانًا

বস্থুত আান্লাহ্ পাক আন-কুরআনের বহ্ স্থানে ঢাঁহার আনুগত্য ও পিতামাতার প্রতি সদাচ্রণ এই দুইট্টিকে এক্রিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যেন তিনি অনাত বলেন :



"জামার প্রতি কৃত্ঞ হ৫ এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও। आমার কাছেই তোমাদের आসিতে হইবে। তোমাকে यদি পিতামাতা जামার সহিত এমন শরীক স্शির করিবার জন্য বাধ্য করে বে বিষয় ঢোমার কোন জ্ঞান নাই, তবে এ ব্যাপারে উহাদিগের আনুগত্য করিবে না। তবে এই পার্থিব জগতে তাহাদ্রর সহিত বসবাস করিবে সদভাবে। আমার প্রত্ত যাহারা অনুরাপী ও আকৃষ্, जাহাদিগের পথ অনুসরণ কর। অতঃপর তোমাদের সকনেরই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে পূণ্ণর্木পে অবহিত করিব" (৩) : ১8-১৫)।

"लেই़ সময়ের কথা ম্মরণ কর, যথন আমি বনী ইসরাউলগণ হইতে এই অभীকার निয়াছিনাম বে, তোমরা আা্পাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিত-মাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করিবে" (২:৮৩)।

এ বিষয়ে কালামপাকে বহ্হ অয়াত বিদ্যমান। বুখাগীী ও মুসলিম শরীফফ ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণিত রহিহ়াছে বে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে आল্লাহ্র রাসূল! কোন आমনটি সবচের্যে উত্ত্ ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন সময় মত নামায পড়া সবচেফ়ে উও্ত্য কাজ। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : ইহার পর কোন কাজটি উত্তম ? তিনি জওয়াব দিলেন : পিতামাতর প্রতি সদাচ্ণণ প্রর্শন করা। आবার জিজ্ঞাসা করিনাম, ইহার পর কোন কাজটি উত্ত্য ? জওয়াব দিলেন : আল্লাহ্র পথথ জিহাদ করা উত্তম। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : তথন আমি উত্তম आমল সশ্পর্কে যতই প্নু করিতাম মহানবী (সা)-ও ততই জওয়াব দিতে থাক্তিন।

এই হাদীসটি হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... আবূ দারদা ও উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে এবং অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এইর্রপ বলিয়াছেন : আমার বন্ধু আল্লাহ্র রাসূন (সা) আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমার পিতামাতার আনুগত্য করিয়া যাও। যদিও তাহারা তোমার পাথ্থিব সমন্ত ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য ব্যয় করিয়া দিতে বলে তবুও তাহা কর। অবশ্য উভয় হাদীসের সনদ দুর্বল। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।
 উহারা নিজদিগের সন্তানদিগকে দরিদ্রিতার ভয়ে হত্যা করিত। উহারা শয়তানের প্ররোচনায় নিজদিগের কন্যাগণকে সামাজিক লজ্জার কারণে সমাহিত করিত এবং কোন কোন সময় দরিদ্রিতার ভয়েও ছেলে সন্তানদিগকে হত্যা করিত। এই সবকিছ্ উহারা শয়তানের প্ররোচনায়
 সংযোগ (আত্ফ) করা হইয়াছে। সুতরাং আয়াত্তের অর্থ হইল, তোমরা যেমন পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিবে, তেমনি দর্রিদ্রির ভয়ে সন্তানদিগকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা তোমাদিগকে এবং উহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া থাকি।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা)-এর নিকট সবচাইত়ে বড় পাপ সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করা অথচ যাহাকে শরীক করা হয় সেও আল্পাহূর সৃষ্টি। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমার সাথে জীবিকায় অংশী হইবার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম : ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমার প্রতিবেশীর প্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

অতঃপর মহানবী (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন :

"যাহারা আল্লাহ্হর সহিত অপর কাহাকেও শরীক করে না এবঁং অনুম্মোদিত কারণ ব্যতীত আল্মাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারীতেও লিপ্ত হয় না ...." (২৫ : ৬৮)!

উপরোক্ত আয়াতাংশের امـلاق শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), সুদ্দী প্রমুখ ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল দার্দ্র্য। অর্থাৎ তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করিও না।

আল্লাহ্ পাক সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ করিয়াছেন :
"তোমাদের সন্তানদিগকে দরিদ্দতার আশংকায় তোমরা হত্ত্য! করিও না (১৭:৩১)।"
এই কারণেই আল্লাহ্ পাক এখানে উহাদিগের জীবিকার দায়িত্ গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছ্নে। অর্থাৎ উহাদের জীবিকার কারণে তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় করিও না। যেখানে দারিদ্র্যের আশংকা বর্তমান, সেখানে উহাদের জীবিকার দায়-দায়িত্ও আল্লাহ্র উপর ন্যশ্।

ইবনে কাছীর 8 र्थ — J৩

এখানে అরুত্তৃৃ্ণ বিষয় হইন বে, তোমাদের জীবিকাও আমার প্রদও। সুতরাং আমিই যখন সকলের জীবিকার জন্য দায়িত্ণীীন তখন ভয়ের কোনই কারণ নাই। তাই সন্তানদিগক্কে তোমরা হত্যা করিও না।
 ও जপ্রকাশ্য সর্ব্রকার অন্মীনতত ও নজ্জাহীন কাজ হইতে বিরতত থাক। উशার কাছেও যাইও না। बেমন আল্লাহ পাক আল-কুরजানের অন্যত্র বলিয়াছেন :


 নিষিষ্ধ কর্রিয়াছেন। তেমনি সত্যের পরিপপী সর্বপ্রকার পাপ, जবাধ্যত ও বিদ্র্রাহকেও নিযিদ্ধ
 আল্লাহ কোন দনীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। তিনি আরও নিষিদ্ধ করিয়াছেন আল্লাহ্ সশ্পক্কে এমন উক্তি করা বে সস্পক্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই (৭ : ৩৩)।
 হইয়াছে। বুথারী ও মুসলিম শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"আান্নাহ্র চাইতে সর্বাধিক নজ্জাশীন কেহই নহে। এ কারণণই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার অশ্মীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আবদুন মালিক ইবৃন উমাইর (র) সা‘দ ইবৃন উবাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলিয়াছেন : "আমি यদি আমার ষ্র্রীর সাথে কাহাকেও দেখি তবে তাহাক তরবারি দ্মরা হত্যা কর্রিয়া ফেলিব।" এ কथাটি মহানবী (সা)
 আन्नाহूর শপথ ! আমি সা'দের তুননায় অন্নে বেশি নজ্জ্রাশীন এবং আমার তুননায় আল্লাহ্ হইলেন বেশি নজ্জাশীল। এই কারণণই আল্লাহ্ ত'অালা প্রকাশ্য ও অ্্রকাশ্য স সর্ব্রকার जশ্লীলতাকে নিষি্্প কর্রিয়াছ্ন।
 করেন যে, মহানবী (সা)-এর নিকট বলা হইন : হে আল্ধাহুন রাসৃন ! আমরা কি নজ্জাশীল হইব ? মহানदী (সা) জఆয়াব দিলেন : আল্মাহু শ শপথ ! আমি সব চাইতে বড় নজ্জাশীল এবং
 जঙ্নীনতাকে নিমিদ্ধ কর্রিয়াছ্ন।

এই হাদীসটি ইব্ন মারদুবিয়াও ইমাম তিরমিযী (রা)-এর শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছ্ন। কিষ্ুু সিহাহ সিত্তহূ কোন কিতবে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হহ় নাই। আলোচ্য এই একই সনদ̆ বর্ণিত হইয়াছू বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"আমার উম্মতের বয়স হইবে যাট ও সত্তরের মাবামাঝি।"
 ব্যতীত আল্লাহ্ বে জীর্বন হত্যা করিতত নিমেধ করিয়াছেন উহা তোমরা হত্যা করিও না। এই

কथা অধিক ভীতি প্রদর্শন ও তাকিদ করণের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। নতুবা ইহার পূंর্বাংশ আয়াতের নিষিদ্ধতার মধ্যেiই ইহার নিষিদ্ধতা শামিল রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণিত ইইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"কোন মুসলমান যতক্ষণ আল্নাহ্ এক ও অদ্দিতীয় এবং আমি তাঁহার রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তিনটি কারণে বৈধ হইতে পারে। ১. বে বিবাহিত ইইয়া ব্যভিচার করে। ২. কোন লোককে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। ৩. এবং যে ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করিয়া মুসলিম জামাআত ইইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি নিম্নর্মপ বর্ণিত পাওয়া যায় :
 বৈধ নয় .)"
আ'মাশ (র) ইবরাহীমেরসূত্রে, তিনি আসওয়াদের সূত্রে আয়িশা (রা) হইতে অনুক্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ ও নাসাঈ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"ত্নিটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। ১. বিবাহিত লোক ব্যভিচার করিলে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করিতে হইবে। ২. কোন লোক ইচ্ঘা পুর্বক কাহাকেও হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করিতে হইবে। ৩. কোন লোক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলে এবং আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁহার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করিলে তাহাকে হত্যা বা শূলদণ অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইইবে।"

হাদীসের এই ভাষা নাসাঈ হইতে গৃহীত।
আমীরুল মু’মিনীন উসমান (রা) বিদ্রোহিগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলিয়াছেন : आমি মহানবী (সা)-কে বলিতে ঈনিয়াছি যে, তিনটি কারণ ব্যতিরেকে কোন মুসলানকে হত্যা করা বৈধ নয়। সেই কারণ হইল : ১. ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন লোক কাফির হইলে; ২. বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করিলে এবং ৩. কিসাস ব্যতীত কোন লোককে হত্যা করিলে। অতএব আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহিনী যুগ এবং ইসলামী যুগের কোন কালেই আমি ব্যভিচার করি নাই। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়েত লাভ করার পর তাঁহার দীন হইতে বিচ্ছ্নি হওয়ার কখনও আশা করি নাই। তাহা ছাড়া কোন লোককেও হত্যা করি নাই। সুতরাং তোমরা আমাকে কি অপরাধে হত্যা করিবে" ?

এই হাদীসট্টে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে ‘হাসান’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হাদীস শরীফে জিশ্যী ও আমান গ্রহণকারীকে হত্যা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন রহিয়াছে। বুখারী শরীফে আবদুল্মাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ সনদে বর্ণিত আছে यে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

من قتل معاهدًَ لم يرح رائحة الجنة وان ريـحها ليوجد من مسيرة اربعينِ عامًا .
"যে লোক চুক্ত্বদ্ধ কোন জিমী নাগরিককে হত্যা করিবে সে জান্নাত তো দূরের কথা, উহার ঘ্রাণও পাইবে না। অথচ উহার ঘ্রাণ চল্লিশ বৎসর ব্যবধানের দূরত্বে থাকিয়াও পাওয়া যাইবে।"

আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"যে লোকের নিরাপত্তার দায়িত্ আল্লাহ্ তা‘আলা এবং তাঁহার রাসূল (সা) গ্রহণ করিয়াছেন এহেন চুক্তিবদ্ধ জিম্মী নাগরিককে যে লোক হত্যা করিবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাইবে না। অথচ সত্তর বৎসর ব্যবধানের পথের দূরত্বে থাকিয়াও উহার ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে।"

এই হাদীসটি ইব্ন মাজা ও তিরমিযীতে উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ্রপপে আথ্যায়িত করিয়াছেন।

আলোচ্য তোমাদিগকে যেসব আদেশ' নিষেে পালনের উপদেশ দিয়াছেন তাহা তোমাদের উপলব্ধি ও চিন্তা ভাবনার জন্যই করা হইয়াহে। তোমরা ইহা নিয়া চিন্তা গবেষণা করিলেই উহার যথার্থতা ও বাস্তবানুগতা উপলব্ধি করিতে সক্ষ্ম হইবে।

১৫२. ইয়াতীম বয়ীপ্রাষ্ঠ না হওয়া পর্ভ্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার ধন-সস্পদদর্র নিকটবর্তী হইও नা। जার পর্রিমাণ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে করিবে। आমি কাহারও টপর ঢাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ন অর্পণ করি না। অার যখন ঢোমরা কथা বলিবে ঢখন ন্যাय্য বनिবে यদি স্থজনের বিরোধীও হয়। আার আল্লাহুর সাথে কৃত অभীকার পৃরণ করিষে। আল্লাহ এইভাবে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন ভ্রেন তোমরা টপদ্দশ গ্রহণ করিতে পার।
 বর্ণনা করেন वে, তিনি বলেन : অাল্লাহ পাক घখন

 করেন, তথन याহাদ্র निকট ইয়াতীমণণ थাকিত; তাহাদ্র ধন-সশ্পদ, খাদ্র্রব্য ও পানীয়

 थাকিলে উহারা যাহাত आবার পানাহার করিতে পারে লেজন্য রাথিয়া দিত। অথবা উহা

 এই আয়াত জবতীর্ণ করেন :
"হে নবী ! ইয়াতীমদিগের সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে ? তুমি বলিয়া দাও যে, উহাদের কল্যাণমূলক যাহা করা যায় তাহা উহাদিগের জন্য ভাল। যদি তোমরা উহাদিগের থাদদ্রব্য তোমাদের খাদ্র্রবের সাথে একত্রে করিয়া রান্না কর ও একত্রে পানাহার কর, তাহাতে কোন ক্তি নাই। উহারা তোমাদেরই ভাই" (২:২২০) ।

অতঃপর তাহারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর সাথে উহাদের খাদ্দদ্রব্য ও পানীয় বব্তু মিলাইয়া একত্রে পানাহার করিত।

হাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, ইহার অর্থ হইতেছে বালিগ হওয়ার সময় পর্যন্ত উপনীত হওয়া।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া।
কোন কোন লোক যথাক্রমে চল্লিশ বৎসর ও ষাট বৎসর সময় সীমাও উল্লেখ করিয়াছেন। এসব সময় সীমা অবাস্তব কথা।
 আল্মাহ্ তাআলা আদান-প্রদান ও বেচা-কেনার ক্ষের্রে ইনসাए ও সুবিচার প্রতিষ্ঠর নিদ্রেশ দিয়াছেন। যেমন তিনি এক্ষেত্রে সুবিচার পরিহারকারীদের জন্য কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :


 भুরাপুরিजাবে পরিমাপ করিয়া নেয় আর ওজন করিয়া বা মাপিয়া দেওয়ার সময় সঠিকতাবে দেয় না; বহং কম কম দেয়। উহারা কি একথা ভববে না মহান কিয়ামতের দিন উহাদিণের পুনক্রথান घটানো হইবে ? আর সেই সর্বজগত্রের প্রতিপালকের সষ্থথvে সমস্ত মানবকুলকে দজায়মান হইতে হইবে" ? (৮৩: ১-৬)

এক্ষেত্রে সেকানের রকটি সশ্পদায়কে ওজন ও মাপের সুবিচার ও ন্যায়ানুগ পন্থা গহণ না
 কায়েস (র) ... .ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবীন আব্বাস (রা) বলেন : মহান্বী (সা) পরিমাপকারী ও ওজনকারীদের উল্দশ্যে বলিয়াহেন : নিচ্য তোমরা এমন এক


অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন : হসাইন (র) বর্ণিত এই হাদীস ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোন 'মারফু' সন্দে दর্ণিত হাদীলের কथা আমার জানা নাই। অথচ হ্সাইন (র) হাদীস বর্ণনার क্ষেত্রে দूर्বन বর্ণনাকারী বলিয়া গণ্য।
 আমি (অ্থকার) বनিতেছি, এই আয়াত্র ব্যাখ্যায় ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"তোমরা আयাদকৃত দাস সশ্প্রদায়। আাল্লাহ্ ত"অালা তোমাদিগকে এমন দুইটি চরিত্রের সুসংবাদ দিয়াছেন। ভে ব্যাপারে পরবর্তী লোকেরা এমন ধংস হইয়াহে। তাহা হইন দাড়িপাল্ধা उ মाभ।

आলোচ
 ব্যয় করে, সে কোন ভুল করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ছ।। ইব্ন
 आয়াতংশে প্রসণ্গে বলিয়াছেন : বে লোক স্বীয় হাত দ্বারা পরিমাণ ও ওজন ঠিক রাvে, जর্থাৎ ওজন ও মাপে কোনক্রপ কারচুপি করে না এবং আল্লাহ্ ত'অাनাও তহার সদিচ্ম সশ্পক্কে পুরাপুরি অবগত; তাহাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞ্সাবাদ করিবেন না। ইহাই উল্লেথিত আয়াতের


आলোচ্যु

 অनুส্রপ। আল্মাহ্ বলেন :
 হইয়া যাও" (8 : ১৩৫)। সূরা নিসায়ও ইহার সাদৃশ্য আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলোण
 মাंनिয়া চলা এবং ঢাহার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মাফিক কাজ কর্যা। ইহাই হইতেছে আল্মাহ্র সাথে প্রদত্ত অ尺ীীকার প্রণ করা।
 এই সব বাক্যই হইন আল্লাহ্র উ়পদেশ এবং তোমাদিগকে ইহা পাননের জন্যে তাকিদ করিত্তেন । সুতরাং তোমরা এই উপদেশ হইতে শিষ্ম গ্রহণ কর এবং ইতিপৃর্বে যাহা কিছু করিতে তাহ হইতে বিরত হও।
 जন্যাन্য সকনেই বিনা তাশদীদদ পাঠ করেন।

১৫৩. আর এই পথই আমার সরল পথ। অতএব ইহাই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসারী হইও না। অন্যান্য পথ তোমাদিগকে ঢাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে এইর্গপ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সত্ত হও।

 ইব্ন আবূ তানহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা মু’মিনগণকে ঐক্যবদ্ধডাবে এক জামাআতে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মতট্বৈধতা, অনৈক্য ও বিচ্ছ্ছিন্তত অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু তাহাদিগকে অবহিত করিয়াছেন যে, তাহাদের পৃর্বেকার লোকেরা পরস্পর ঝাগড়া বিবাদ এবং দীনের ব্যাপারে মতনৈৈক্য করার দরুন ধ্বংস হইয়াছে। মুজাহিদ প্রমুখ এইর্পপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন :

আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ... ... আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে নিম্ন হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী (সা) স্বীয় হত্ত দ্বারা একটি রেখা আাঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : এই ইইত্ছেছে আল্মাহ্র সরল পথ। তারপর উক্ত রেখার ডানদিকে ও বামদিকে আরও রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : "এই রেখাণ্লি হইতেছে এমন যে, উহার প্রত্যেকটির অগ্রভাগে শয়তান বসিয়া রহিয়াছে এবং মানুষকে উহার দিকে আহ্নান জানাইতেছে। অতঃপর মহানবী (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

এই হার্দীসটি হাকিমও ${ }^{( }$(র) আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ হইতে বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন : হাদীসটি বিঔদ্ধ, কিন্ঠু ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই।

এমনিভাবে আবূ জাফর রাযী, ওরাকা ও আমর ইব্ন আবূ কায়েস (রা) আসেম ও আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে 'মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুর্রপভবে ইয়াयীদ ইব্ন হার্রন, মুসাদ্দাদ, নাসাঈ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) . .. হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ (র) হঁইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (র) আবি বকর ইবন ইসহাকের সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ (র) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসতিকে বিওট্ধ বলিয়াছেন। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।

এই হাদীসটিকে ইমাম নাসাঋ্ ও হাকিম (র) মারফূ সনদে আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস (র) .... আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন"। তেমনি আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) ইয়াহৃইয়া হিম্মানীর (র) সূত্রে ইব্ন মাসউদ্দ ইইতে মারফূ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ; এই হাদীসের দুইটি সনদের ব্যাপারে হাকিম বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। সষ্ববত এই হাদীসটি আছিম ইব্ন আন নজুদ (র) যির এবং আবূ ওয়ায়েল শকীক ইবৃন সালমা (র) উভয় সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাকিম বনিয়াছেন যে, শা‘বী (র) কর্তৃক জাবির (রা) হইতে অনির্ভরযোগ্য সৃত্রে বর্ণিত হাদীসটি উহার অনুকূলে সাক্ষী বিশেষ। তেমনি ইমাম আহমদ ও আবদ ইব্ন হুমাইদ বর্ণিত হাদীসও ইহার প্রতি ইংগিত প্রদান করিতেছে। ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদীস নিম্নর্ূপ।

ইমম আহমদ (র) বলেন : আবদুল্নাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) যিনি আবূ বকর ইব্ন আবূ সায়বা (র) . . . . জাবির (রা) ছইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, জাবির (রা) বলেন : আমরা মহানবী (সা)-রর নিকট বসা ছিনাম। তিনি মাট্তিতে তাহার সম্মুখ দিকে একটি রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : ইश হইন আল্লাহ্র পথ। তারপর উহার ডনদিকে ও বামদিকে দুই দুইইটি করিয়া রেখা অংক্ন করিলেন এবং বলিলেন, এই রেখাখলি হইতেছে শয়তানের পথ। অবশেবে তিনি মধ্য রেখাটির উপর স্বীয় হস্ঠ রাখিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন :


ইমম आাহম ও ইব্ল মাজা তহাদের সুনানের কিতাবুস সুন্নাহ্ অধ্যার্যে এই হাদীসuি निপिবদ্ধ করিয়াছ্ন ! ইমাম বায়যার (র) অনুন্রপভাবে আবূ সাঈদ আবদুল্নাহ ইবব্ন সাঈদ (র)-এর সূख্র आবূ খালিদ আহমার (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন।

आমি (গ্রন্হকার) বলি বে, হাফিজ্জ ইবৃন মারদুবিয়া দুইটি সৃख্রে আবূ সাঈদ আন-কিন্টী (র) .... জাবির (রা) হইতে ইহা বর্ণনা কর্যিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন :
"মহহনবী (সা) একটি রেথা আাঁকিলেন। তারপর উহার ডানে ও বামে দুইটি রেখা অক্কন করিলেন। অতঃপর মধ্য রেখাটির প্রতি স্টীয় হ হচ্ত মুবারক রা|িয়া


जবশ্য নির্ডর্যোপ্য ইইন ইব্ন মাসউদ বর্ণিত হাদীসটি, यদিও তাহার মধধ্য মতদ্বৈধত রহ্য়াহে। এই হাদীসটি 'অওকুফ' সনদদও বণ্ণিত হইয়াছে।

ইবุন জারীীর (র) বনেন : মুহাম্মদ ইব্ন आবদুল आালা (র) .... आবান ইব্ন উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, uক লোক ইব্ন মাসটদের নিকট সিরাতুন মুস্তাকীম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন : মহানবী (সা) আমাদিগকে সেইপথথে নিকটবর্তী স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন যাহার শেম মাথা ছিল জান্নাতে। তাহার ডানদিকে ও বামদিকে অনেক রাশ্তা রহিয়াছে এবং সেখানে লোক বসা রহিয়াছে। ইহার নিকট হইতে যাহারা অতিক্রে করে তাহাদিগকে ঐ পথথ চলার জন্য ডাকা হয়। সুতরাং বে লোক ঐ পথ গহণ করিয়াছে সে জাহন্নামে গিয়া পৌছিয়াহে। आাंর ভে লোক সরুল পথ অনুসরণ করিয়াছে লে জান্নাতে গিয়া



ইব্ন মারদুবিয়া (র) বন্নুন : আবূ অমর (র) .... আবদুন্बाহ ইবৃন উমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্নাহ (রা) সিরাতুন মুস্তাীম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিনে ইব্ন্ মাসউদ (রা) জবাব দিলেন : মহানবী (সা) আমাদিগকে পথের নিকটতম স্থান্র রাথিয়া গিয়াছেন আর সেই পてের অপর মাথা ছিন জান্নাতে। অতঃপর তিনি সস্পৃর্ণ হাদীসটি উন্নেখ করিলেন। অাল্নাহইই সর্বఠ্ঞ।

অনুহ্র নওয়াস ইব্ন সাময়ান হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াহে। ইমাম আহমদ (র) বনেন: হাসান ইব্ন সওয়ার জবুল আनা (র) .... রাবী নওয়া ইব্ন সাময়ান (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন্ : আল্লাহ্ তাআলা সরল পথের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সরল পথের দুইদিকে দুইটি প্রাচীর রহিয়াছে এবং তাহাতে উনুক্ত দ্বার রহিয়াছে। উক্ত দ্বারদেশে রহিয়াছে ঝুলন্ত পর্দা। সরল পথের দ্বারাদেশে এক আহ্মানকারী মানুষকে এই বালিয়া আহ্বান জানায় বে, হে মানব সন্তানগণ ! তোমরা আস ও•সরল পথথ একত্রে প্রবিষ্ট হও এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছ্নি হইও না। আরো অক আহ্বানকারী পথথর উপর দগ্জায়মান ইইয়া মানুষকে ডাকিতে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন ঐসব দ্বারণুলির কোন একটি দ্মার খুলিতে ইচ্ঘা করে, তখন সে বলে তোমার জন্য আফসোস । তুমি এই দ্মার খুলিও না। তুমি এই দ্বার খুলিলে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িবে; অতএব সরল পথটি হইল ইসনাম, প্রাচীরতুলি হইল আল্মাহ্ প্রদত্ত সীমারেখা আর উনুক্ত দ্বারখিলি হইল আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু। আর সরল পথের মাথায় দগায়মান আহ্মানকারী হইতেছে আল্লাহ্র কিতাব। এবং পথের উপর দগায়মান আহ্ণানকারী ইইত্ছে প্রত্যেকটি মুসলমানের বিবেক বা আল্লাহ্র নসীহত।

ইমাম তিরমিযী ও নামাঈ (র) আলী ইব্ন হুজর (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা৷ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান’ ও ‘গরীব’ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।

আলোচ্য হইয়াছে। কেননা সত্য যথন এক্বটি তখন সত্যের পথও এক। পক্ষান্তরে অসত্য একাধিক এবং উহার পথও বহু। একারণেই বর্জনের ক্ষেত্রে বহহবচন বিশিষ্ট ... শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বনেন :

##  

অর্থা আল্নাহ্ মু’মিনদের বন্ধু। তাহাদিগকে তিনি অন্ধ্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসেন। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগূত। তাহারা তাহাদিগকে আলো ইইতে অন্ধকারে ডাকিয়া নেয়। তাহারা আতুনের সহচর। আগুনের ভিতরেই উহারা চিরকাল থাকিবে (২:২৫৭)।,

অর্থাৎ হিদায়েতের নূরকে অকবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার বিপরীতে পথড্রষ্টতাকে বহু বচনে ‘জুলমাত’ ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আহমদ ইব্ন সিনান ওয়াসিতী (র) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে এমন কে রহিয়াছে বে ঐ আয়াত তিনটির নির্দেশ মানিয়া চলার জন্য আমার হাতে বায়আত গ্রহণ
 তিনটি পাঠ করা শেষ করিলেন। তারপর বলিলেন : বে লোক এই বায়আতের উপর দৃঢ়ভবে স্থির থাকিয়া উক্ত আয়াতের নির্দেশমালা মানিয়া চলিবে, আল্লাহ্র নিকট তাহার জন্য প্রতিদান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যে লোক এই বায়আত ইইতে কোন কিছু কম করিবে, পরিণামে এই দুনিয়ায়ই আল্লাহ্ তহাকে পাকড়াও করিবেন, ইহাই হইবে তাহার শাস্তি। তবে যদি তাহাকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, সে ব্যাপারটি আল্মাহ়র ইচ্মাধীন। ইচ্ম করিলে তিনি जাহাকে পাকড়াও করিবেন অথবা ইচ্ঘা হইইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

ইবনে কাছীর 8 र्थ — $>8$

১৫৪. অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা সৎকর্ম-পরায়ণদের জন্য পূর্ণাংগ এবং यাহাতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। পরন্তু উহা পথের দিশা ও আল্লাহর দয়া স্বরূপ। হয়ত ইহার দর্রন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইবে।
১৫৫. আর্র এই কিতাবকে আমি কল্যাণ্ময় ও বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্ভীরু হও। হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে।
 রহিয়াছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! আমার পক্ষ হইতে এই সংবাদ দাও যে, আমি মূসাকেও কিতাব
 আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে আমার মতে বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এখান্" শব্দটি থবর এবং উহার পরবর্তী খবরকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

যেমন কোন কবি লিখিয়াছেন :
قل لـــن سعاد ثم ساد ابوه * ثـم من قبل ذالك قد ساء جده .

অর্থাৎ যে লোক নেতা এবং যাহার পিতা নেতা ছিলেন, এমন কি ইহার পূর্বে তাহার দাদা নেতা ছিলেন, তাহাকে বল।)

 সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাওরাত্ত কিতাব এবং উহার রাসূরললর প্রশংসসাসূচক আয়াতকে উহ্হার সাথ্েে সংযোজন করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন : আমি মূসাকেও কিতাব দান করিয়াছি। কুরআন পাকের বহু স্থান্েে আল্মাহ্ তা‘আলা কুরআন ও তাওরাত কিতাবের কথা একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন আল্মাহ্ পাক বলেল :
"ইহার পূর্বে মূসার কিতাব দিয়াছি পথ-প্রদর্শক ও দয়ার প্রতীকস্বরূপ, অতঃপর এই কিতাব আরবী ভাষায় পূর্বের কিতাবসমূহ সত্যায়িত করিতেছে (8৬ : ১২)।"

এই সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

" হে নবী ! বলিয়া দাও। কে নাযিল করিয়াছিল সেই কিতাব যাহা মূসা নিয়া আসিয়াছিল মানুষের জন্য আলো ও পথ নির্দেশরূপপ ? তোমরা তাহাকে বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া কিছ্হ অংশ প্রকাশ কর এবং উহার অনেকাংশ গোপন কর" (৬ : ৯১)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়া বলিতেছেন :
"আমার পক্ষ হইতে যখন সত্য (কুরআন) আসিয়াছিল, তখন মুশরিকরা বলিল : মূসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে অনুজ্রপ তাহাকে কেন প্রদান করা হয় নাই" (২৮: ৪৮)।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন :

"ইহার পূর্বে মূসাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই ? তাহারা কি ইহা বলে নাই যে, উভয়ই যাদুকর একে অপরের সাহায্যকারী। আমরা উহার সকলকেই অঙ্বীকার করিতেছি" (২৮: ৪৮)।

আল্লাহু তা‘আলা জিন সম্প্রদায়ের বক্তব্য তুলিয়া ধ̣রিতেছেন :
"হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কিতাব ऊনিয়াছি যাহা হযরত মূসার পর অবতীর্ণ ইইয়াছে। উহা পৃর্বের তাওরাত কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করে" (8৬ : ৩০)।
 এমন কিতাব দার্ন করিয়াছি যাহা সম্পূর্ণ এবং তাহার শরীআতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনায় পরিপৃর্ণ।

যেমন অল্মাহ্ তা'আলা অন্যত্র বনিয়াছছন :

আলোচ্য করার নিমিন্ত আল্লাহ্ ত'‘‘লা প্রতিদানম্বর্নপ এই কিতাद দান করিয়াছেন। এই আয়াতংশটি

"অনুর্গহের প্রতিদান অনুগ্রহ ব্যতীত কিছু নয়"—আয়াতের ন্যায়। আল্মাহ্ তা‘আলার নিম্নলিখিত জয়াতসমূহও এইর্পপ।

যেমন আল্মাহ বলেন :

স্মরণ করুন ইবরাহ্হীমকে, তাহার রব" কয়েকটি বিষয়ে তাহাকে পর্রীক্ষা করিয়াছ্ছিলেন। তিনি সেগুলোকে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। তখন আল্ণাহ্ বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্গ মান্বজাতির নেতা মনোনীত করিব" (২:১২৪)।
"উহাদের হইতে আমি কর্তককে" নেত্তা বানাইয়াছি যাহারা আমার নির্দেশমত মানুষকে পথপ্রদর্শন করে, তাহারা বৈর্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার নির্দেশসমূহকে বিশ্বাস করিত" (৩২: ২৪)।
 الَّىیى أَحْسْ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন, আল্লাহ্র দানসমূহের মধ্যে ইহা অতিশয় উত্তম দান।

এই আয়াত প্রসজে কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে উত্তমরূপে সৎকর্ম করিল আখিরাতে আল্লাহ্ তাহাকে পরিপূর্ণ নিয়ামত দিবেন।
 মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত ইইয়াছে। যেমন আল্মাহ্ বলেন وخض অ অর্থাৎ এ্খানেও الذی মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত।

ইব্ন রাওয়াহা রচিত নিম্নলিখিত কবিতায় الذی মাসদাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতাটি এই:
وثبت الله ما اتاك منـ حسن * فِى الـمرسلين ونصرا كالذى نصروا .
"আল্লাহ্ তোমাকে যাহাকিছু দান করিয়াছেন তাহা নবীদের মধ্যে নুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর উহাদিগকে সাহায্য করার ন্যায় তিনি তোমাকেও সাহায্য করিয়াছেন।" অন্যরা বলিয়াছেন যে, আয়াতে الذين অর্থ্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর বলেন


ইব্ন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি উক্ত আয়াতের শব্দের অর্থ সৎকর্মপরায়ণ ও মু’মিন লোক বলিয়াছেন। আবূ উবায়দাও এইর্দপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন। সৎকর্মশীল হইললেন নবীগণ ও মু’মিনগণ। অর্থাৎ তাওরাতের মরতবা ও মাহাত্ম্য आমি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।

আমার মতে এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায় ।
"আল্মাহ বলিলেন, হে মূসা ! আমি আমার প্রদত্ত রিসালাত ও কালাম দ্বারা তোমাকে সম্্খ মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি" (৭: ১88)।
 ইবরাহীম (আ) ও লেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রভোজ্য নহে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আবূ আমর ইব্ন আলা (র) ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামুর হইঢে
 এবং এই অর্থ বলিতেন বে, তাহার জন্য বে উত্তম পূর্ণাং করা হইয়াহে। অতঃপর তিনি ইহাও বলিয়াছেন বে, আমি এইর্রপ কিরাত পাঠ করা বৈধ মনে করি না যদিও আরবী ভামা অনুयায়ী
 বদান্যত উহার জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছছন এবং এই অনুগহ তাাদিগকে কৃত অনুগহের চাইতে অনেক বেশি। এই মত্বাদंটির বর্ণনাকারী ছইলেন ইব্ন জারীর ও বাগাবী। এই মত্বাদ এবং প্রথম মতবাদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নাই। ইবৃন জরীীর (র) ইহার সমাধান করিয়াছেন এবং উহ্হ ইতিপৃর্বে উল্নেখ করিয়াছি। সমগ প্রশংসা আাল্নাহ্র জন্য।

 প্রদানকারী এবং আা্নাহ্র অনুগ্মহ বিশেষ। এই আয়াতে মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রশংসা ও তণাওণ বর্ণনা রহহয়াছে।

## 

এই আয়াতে দুনিয়ার সকন মানুষ<ে আন-কুরআানের দিকে আহানান জনান ছইয়াছে। অল্লাহ্ পাক তাহার বান্দাগণকে এই কিতাব অধ্যযন, উহার আদেশ পানন, উহা চিত্তা গবেষণা করা ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করিয়াছ্নে। কারণ, এই কিতাের অনুসরণ যাহারা করিবে এবং কিতাবের বিষান মাফিক যাহারা কাজ করিবে, তহাদ্দে জন্য এই কিতা ইহকালে ও পরকালে কন্যাণময় ও ফল্লপ্রসূ হইবে বনিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছেন। তাই এই কুর্র্ান হইন আল্লাহ্র বরকত্য়় কিতাব।

১৫৬. ঢােমরা ब্যে ইহা না বলিতে গার বে, কিতাব ঢো আমাদের, পৃর্বে দুইটি
 অনবহিত ছিনাম।
১৫৭. অথবা তোমরা ভেন ইহা না বनिতে পার বে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইলে আমরা ঢাহাদের অপপপ্ষা অনেক ভান সৎপथ थাধ্ঠ হইতাম। সুত্রাং এখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদরর কাছে সুস্ষষ্ট দনীল হিদায়়ত ও অনু্রহ আসিয়াছছ। অতএব बে জাল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং তাহা হইতে মুখ ফির্রাইয়া রাণে তাহার চেয়ে বড় জানিম কে হইতে পারে? याহারা আামার আয়াত হইঢে মুখ ফির্রাইয়া নয়, ঢাহাদের এই আচ্রণের জন্য আমি ঢাহাদিপকে অতিশয় নিকৃষ্ট শাষ্টি দिय।

তাফ্সীর্র : ইবৃন জারীর (র) বলেন : ইহার তাৎপর্य হইতেছে এই বে, এই কিতাব (ক্কুআান) অামি এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা এই কথা না বলিতে পার বে, आমাদের পৃর্ব্রে দুইটি সশ্প্রদান্যের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিন, আমাদের প্রতি তো হয় নাই। তোমাদের ওজর আপত্তি থএন করিবার জনাই ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে। শেমন আল্লাহ অন্য আয়াতে বলিয়াহ্থন :
 أَباتكَ .
"ইश यদি না ইইত বে উহাদের কর্মফনের দর্ননই উহাদিগের প্রতি বিপদ জার্শতত হইয়াছে, তবে উহারা বলিত, হে আমাদদর প্রতিপালক ! यদি তুমি আমাদের নিকট. কোন রাসূল পাঠাইতে তাহ হইনে আযরা তোমার নিদর্শনের আনুপ্ত করিতাম" (২৮: ৪৭)।

आলোচ্য जাব্বাস (রা) হইইতে বর্ণনা কর্রিয়াঢেন बে, তিনি বলেন : উত্ত আয়াতে ইয়াহূদী ও থ্রি⿵্টান সস্প্রদায়দ্য়ের কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদা (র)-সহ অনেকেই অইর্রপ जভিমত প্রকাশ কর্য়াছান্ন।

आলোচு কथा বুঝিতাম না। । কেননা তাহারা আমাদের ভাষাভাীী নহে। আমরা উহাদের ব্যাপারে অมনোবোেী হইয়াছি এবং উহাদিগের নিকট যাহা কিছু আসিয়াহ্ছ তাহ ইইতে অন্য কাজ্জ নিমগ্ন হইয়াছি। কারণ উহাদ্র পঠন পঠন সষ্ধে আমরা কোন কিছूই অবহিত নহি।

 ইश না বলিতে পার বে, आমাদ্দর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ কর়া হইলে আমরা উशাদের এবং উহাদেরকে যাহা কিছ্ম দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশি হিদাক্যেতপ্রাত্ত ও সৎপথথর जনুসারী হইতাম । বেমন উহাদের এইক্রপ আচরণের কথা আল্লাহ্ পাক অন্য অক আয়াতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

তিনি বলেন :
"উহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভীতি প্রদর্শনকারী নবী রাসূল আসেন, তবে উহারা অন্যান্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি সৎপথের অনুসারী হইবে" (৩৫:8২)।

এখানেও ঠিক অনুরূপ্ কথা বলা হইয়াছে।
আলোচு আল্মাহ্ তা‘আলার পক্ষ হইতে তোমাদের ভাষাভাষী আরবী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কুরআন আসিয়াছে। উহাতে বৈধ ও নিষিদ্ধ সকল বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু এই কুরআন অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করে আর ইহার অনুসারী এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী আল্মাহ্র বান্দাগণের জন্য এই কুরআন আল্লাহ্র রহমত ও দয়া বিশেষ।
 উহারা যেমন রাসূলের অনীতত জীবন-বিধান দ্বারা উপকৃত হয় না, তেমনি রাসূলকে প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণও করে না। বরং উহা হইতে নিজ্জেরা মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং মানুষকেও ফিরাইয়া রাখে। মানুষ যাহাতে রাসূলের পথে আসিতে না পারে সেজন্য উহারা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সুদ্দী (র) ইহা বলিয়াছেন ।
 পথ হইতে বিমুখ হওয়া।

এখানে সুদ্দী (র)-এর মতবাদটিই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। কেননা আল্মাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন যে, আল্লাহৃর নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা ভাবে এবং তাহা হইতে ফিরিয়া থাকে, উহাদের চেয়ে বড় জালিম কেহইই হইতে পারে না। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে বর্ণিত হইয়াছে:
"উহারা নিজেরা ঈমান লওয়া হইতে নিবৃত্ত রহিতেছে এবং অন্যদিগকেও বিরত রাখিতেছে। উহারা নিজেরাই নিজদিগকে ষ্বংস করিত্ছেছ (৬ : ২৬)।

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন:
"কাফিরগণ মানুষকে আল্নাহ্র পথ হইতে বিরত রার্থে। আমি উহাদিগকে শাস্তির উপর অধিক মাত্রায় শান্তি দিব" (১৬: ৮৮)।

আল্লাহ্ পাক নিম্নলিখিত আয়াতে বলেন :
"যাহারা আমার নিদর্শন হইতে ফির্রিয়া থাকে, তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার অপরাধের জন্য অতিসতৃর তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্টতর শাস্তি দিব" (৬ : ১৫৭)। এ ক্ষেত্রে ইব্ন আঝ্নাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন উক্ত আয়াতের মর্ম তাহাই
 উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে বিশ্বাস কর্রে না এবং তদনুুযয়ী কাজও করে না। বেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বনিয়াছেন :

"উহারা বিশ্ধাসস্হাপনও করে না এবং নামাযও পড়ে না। বরং মিথ্যা মনে করে এবং উহা হইতে ফিরিয়া থাকে" (৭৫ : ৩১-৩২)।
 জীবন-বিধান এবং তাহার রাসৃনকে আও্তরিকতাবে মিথ্যা মনে করা এবং উহার অনুসরণ ও বাচ্তবায়নকে পরিহার করার কथা প্রমাণিত হয়। কিষ্ুু এ ক্কের্রে সুদী (র)-এর উক্তিই শক্তিশানী ও দেদী প্যমান। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

উপর্রোত্র আল্লাচ্য আয়াতের বক্তব্যের সমর্থন্ন নিম্নলিখিত আয়াতও আন-কুরআানে বর্ণিত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন :

जর্থাৎ তার চেশ্যে বড় জানিম কে আছে বে লোক আল্ধাহ্র আয়াতকক মিথ্যা বলে আর তাহা ইইতে বিরিত থাকে ও রাাv ?

 উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব; কারণ তাহারা অশাঙ্তি সৃৃ্টি করে" (১৬:৮৮)।

'১৫৮. ঢাহারা ৃধু ইহারই না প্রতীম্মা করে যে, ঢাহাদের নিকট ফেরেশতা আসিবে অথবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে? यেদিন তোমার প্রতিপানকের কোন নিদর্শন আসিবে, সেদিনের পৃর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে, সে ব্যক্তির ঢ়খন ঈমান আনায় কোন ফল হইবে না। অথবা ঈমান অনুযায়ী তখন সৎকর্ম করিলেও তাহাতে কোন কাজ হইবে না। হে নবী ! বল যে, তোমরা প্রতীক্ষা কর, आর আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।

जাফসীর : আল্নাহ্ ত‘আলা উল্লেথিত আয়াতে কাফিরদিগকে এবং তাঁহার রাসূলের বিরোষিগণকে, যাহারা আল্ধাহ্র নিদশ্শ ও আয়াত মিথ্যা ভাবে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাজ্থ, তাহাদিগকে কঠঠার উীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন : উহারা এই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে, উহাদের নিকট ফেরেশততা বা স্বয়ং তোমার প্রভু উপস্থিত হইবেন। ইহা

কিয়ামতের দিন হইবে। অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবার প্রতীক্ষায় উহারা রহিয়াছে। যে দিন প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হইবে না। আর ইহা কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের অন্যতম কিছ্র হইবে।

ইমাম রুখারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন : মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ...আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দিবাচক্রবালের পণ্চিম প্রান্ত হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হইবে না। মানুষ যখন ইহা অবলোকন করিবে, তখন কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তখন ঈমান গ্রহণে কোন ফল হইবে না, যদি পূর্বাত্রে ঈমান না আনিয়া থাকে। ইসহাক (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"দিবা চক্রবালের পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। পশ্চিম দিক ইইতে সূর্য উদয় হইলে লোকেরা উशা অবলোকন করিয়া সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে এই সময় ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন।"

এই হাদীসটি এককভাবেই দুইটি সৃত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সনদে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তাহ্র সকলই বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সনদের হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আবূ কুরাইব (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, রাসূনুন্নাহ (সা) বলিয়াছেন : তিনটি পৃর্ব নিদর্শন যখন প্রকাশ পাইবে, তথন আগে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখনকার ঈমান আনায় কোন উপকার ইইবে না। তেমনি ঈমানের ভিত্তিতে নেক আমল করাও ফলপ্রসূ হইবে না। সেই নিদর্শন তিনটি হইতেছে পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া; দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া এবং দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া। এই হাদীসটিকে ইমাম আহমদ (র) অন্যান্য রাবীর সনদে আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে তততীয় লক্ষণ হইল ধুয়া উদগীরণ হওয়া। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী একাধিক সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন : রবী‘ ইব্ন সুলায়মান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলিয়াছেন : পশ্চিম দিক ইইতে সৃর্যোদয় না इওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংघणিত হইবে না। যখन পণ্চিম দিকে সূর্যোদয় হইবে তখন সকল মানুষই ঈমান আনিবে। কিন্তু পৃর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখন ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইরে না।

এই হাদীসকে বিভিন্ন সনদদে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া তাহার তাফসীরে উল্লেখিত সবকুলি সনদই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
"ভে লোক পণ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবার পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা মঞ্জুর হই<ে।"

তবে সিহাহ্ সিত্তাহ্র কেহই এ হাদি-二টি বর্ণন; করেন ন|ই।
অन্য এক হ!দীস বুখাডী ও মুসলিমসহ অন্যান্য সংকনক ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ (র)-সহ অন্যান্য রাবীর সনদে আব্ যার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দহানবী (সা) বলিয়াছেন : সূর্य

অস্তমিত হইলে কোথায় যায় তাহা কি তুমি জান ? আমি বলিলাম : না, আমি জানি না। মহানবী (সা) বলিলেন : সে আরশের সন্মুঘে গিয়া সিজদাবনত হইয়া পড়ে। যখন তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলা হয়, তখন সে সিজদা হইতে উঠে। হে আবূ যার! বে দিন সূর্যকে বলা হইবে, যেখানে অস্তমিত হইয়াছে তথা হইতে উদয় হও; সেই দিন পৃর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে ঈমান আনায় আর কোন উপকার হইবে না।
(আর এক হাদ̣ীস) হুযায়ফা ইব্ন উসায়েদ ইব্ন আবূ eরায়হা গিফারী (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্ণল (র) বলেন : সুফিয়ান ফুরাত ও আবূ তুফায়েলের সূত্রে হুযায়ফা ইব্ন উসায়েদ গিফারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাের নিকট আসিলেন। আমরা কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করিতেছিলাম। মহানবী (সা) আমাদের আলোচনা అনিয়া বলিলেন : তোমরা দশটি লক্ষণ প্রত্যক না করা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। সেই লশ্ষণ হইল পচ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, ধুয়ায় ভূপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া, এক ধরনের অজ্রুত জীবের প্রকাশ হওয়া, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ঈসা ইব্ন মারয়ামের ওভাগমন হওয়া, দাজ্জাল বাহির হওয়া, তিনটি ভূমিধস হওয়া—একটি পূর্বদিকে, পশ্চিম দিকে একটি, একটি আবর উপদ্মীপে এবং আদন (এডেন) ভূগর্ভ হইতে অগ্নি স্বূলিঙ্গ বাহির হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া। উহা সমস্ত মানুষকে হাকাইয়া নিবে অথবা একত্র করিবে। ভেখানে তাহারা রাত্রি যাপন করিতে চাহিবে সেখানে আণুনও সমুপস্থিত এবং যেখানে তাহারা দুপুরে বিশ্রাম করিবে আঞুনও তাহাদের সঙে থাকিবে। ইমাম মুসলিমও অনুরূপভাবে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটি সুনান কিতাবের সংকলকগণও এই হাদীসকে ফুরাতুল কাজ্জাজের সূত্রে হুযায়ফা ইব্ন আসীদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী এই হাদীসকে ‘হাসান’ ও ‘সহীহ্’ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।
(আর একটি হাদীস) ইহা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সাওরী (র) হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : মহানदী (সা)-কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্নাহ্র রাসূল ! পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার লহ্ষণ কি? মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : সেই রাত্রিটি পবিত্র। যাহারা রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাহারা জাগরিত হইয়া পৃর্বের ন্যায় নামায ও অন্যান্য ইবাদত করিতে থাকিবে। আকাশের নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হইবে না; ইতিপূর্বে উহা অস্তমিত হইয়াছে। অতঃপর নক্ষ্র উদয় হইলে তাহারা জাবার জাগরিত হইয়া নামাযে দজায়মান হইবে। অতঃপর নিদ্রায় যাইয়া আবার জাগরিত হইয়া নামাযে দগায়মান হইবে। এমনভিােে শয়ন করিতে করিতে উহাদের নিতম্ব ও পাজরদেশ অবশ হইয়া পড়িবে এবং রাত্রি খুব লষ্ঠ ও দীর্ঘকায় হইবে। সমগ্গ মানুষ ভীত-সন্ত্রন্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবে না। সকল মানুষ পূর্ব দিক হইতে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষ করিতে থiকিবে। কিন্তু হঠাৎ সূর্य পশ্চিমদিক হইইতে উদয় হইরে। সকল মানুষ পশ্চিম দিক হইতে সূর্ট্যেদ়্ অदলোকন করিয়া আল্মাহ্ তাআলা এবং তাঁহার রাসূল 心 দীনের প্রতি ঈমান আনিবে; কিন্ুু তৃनকার ঈমান আলায় উহাদের কোনই টপকার হই<ে না। ইব্ন মারদুবিয়াও এই হাদীী বর্ণন! করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরন্নর হাদীস সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোন কিতাবে উল্লেখ নাই।
(জার এক হাদীস) ইহা অবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পৃর্ণ নাম ইইন नা‘দ ইব্ন মালিক ইব্ল সিনাन (রা)। ইমাম आহমদ (র) বলেন : ওয়াকী ইব্ন আবূ

লামামা আতিয়াতুল আনবারি সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী
 হইল সেই দিন, বে দিন পশ্চিম দিক ইইতত সূর্যোদয় হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া উহাকে ‘গরীব’ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরও এক লোকে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু 'মারফূ’ সনদে নহে।

তালূত ইব্ন আব্বাস (রা) আবূ উমামা সুদাই ইব্ন আজলার (রা) বর্ণনা করেন শে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া।

আদিম ইব্ন নাজূদ (র) সাফ্ওয়ান ইব্ন আসাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বनिতে ৩নয়াছি যে, আল্লাহ্ তা‘আলা পশ্চিম দিকে বিরাট একটি দরজা তাওবার জন্য খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। দরজাটি সত্তর বৎসরের দৃরেতৃর ব্যবধানের ন্যায় প্রশস্ত। সেই দরজাটি পশিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসাঈ ইহাকে সহীহৃ হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্ন মাজা এই হাদীসকে দীর্ঘ হাদীসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মারদুবিয়া (র) বনেন : মুহাশ্মদ ইব্ন দুহাইম (রা) আবদুল্মাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে খুিয়াছি যে, মানুষের নিকট এমন একটি রাত্রির আগমন ইইবে যাহা তোমাদের এই রাত্রিগুলির তিনটি রাত্রির সমান। এই রাত্রির আগমন হইলে তাহাজ্জুদ আদায়কারী লোকেরা উহা চিনিতে পারিবে। উহারা গাত্রোথান করিয়া নামায পড়িবে এবং ওযীফা আদায় করিবে। অতঃপর ন্দ্রিায় যাইবে। আবার জাগিয়া নামাযে দলায়মান হইবে এবং ওযীফা আদায় করিয়া ন্দ্রিয় যাইবে। এহেন মুহ্রুর্তে চতুর্দিক হইতে চিৎকার পুরুু হইবে এবং পরস্পর পরস্পরকে বলিবে, ইহা কি অবস্থা ! অতঃপর উহারা ভীত হইয়া মসজিদে গিয়া আশ্রয় নিবে। তখন হঠাৎ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে। সূর্य আকাশের মধ্যস্থান পর্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চিমে অস্তমিত হইবে এবং তাহার ঊদয়স্থল পৃর্বপ্রান্ত্ত হইতে যথারীতি উদয় হইতে থাকিবে। মহানবী বলেন : এই সময় কোন ব্যক্তি ऋমান আনিলে কোন ফল হইবে না। এই হাদীসটি এই সনদ অনুযায়ী গরীব। সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোন কিতাবে ইহার উল্লেখ নাই।
(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইসমাঈ্গল ইব্ন ইবরাহীম (র) আমর ই<্ন জাবীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তিনজন মুসনমান মদীনায় মারওয়ানের নিকট এমন সময় গিয়াছিল যখন সে কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিল। তাহারা অই বলিতে ৃনিল যে, কিয়ামতের পহেলা লক্ষণ হইন দাজ্জাল বাহির হওয়া। ইব্ন জারীর বলেন, উহারা তথা হইতে আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমরের নিকট গিয়া মারওয়ানের নিকট কিয়ামতের লঙণ সম্পক্কে যাহা গনিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহা খনিয়া জওয়াব দিলেন : মারওয়ান কিয়ামতের লক্ষণের কিছুই বলে নাই। আমি মহানবী (সা) হইতে ইহা নিয়া সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তিনি

বলিয়াছেন, কিয়ামতের বড় লদ্ষণসমৃহের মধ্যে পহেনা লক্ষণ হইল পপ্চিম দিক হইতে
 দুইটির একটি পৃর্বে হইবে অপরটি তাহার পরপর হইবে।

অতঃপর ইবุন উমর (রা) বনেন : आমি মনে করি কিয়ামতের বড় লষ্ষণ্ণলির মধ্যু
 তখনই আরশের নিম্মদেশে উপস্থিত হইয়া সিজদাবনত হয়। অতঃপর পৃর্ব্ৎ যথাস্হান প্রত্যাবর্তন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়। এजাবে পচিম দিক হইতে উদ্য না इওয়া পর্যন্ত আল্মাহ্ ত'আাना जनুমতি দিতে থাকেন। সুতরাং সে ভ্র্রপ কাজ করিত সেইর্প করিতে থাকে। এভাবে একদিন আসিয়া সিজদা করিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে। কিত্ूু তাহার উপর কোন হকুম জারি হইবে না। आাবার প্রত্যাবর্তননের অনুমতি ঞ্রার্থনা করা হইবে, কিন্মু তহার উপর কোন হকুম জারি হইবে না। এমনিভাবে আল্মাহ্র ইচ্ঘয় অকটি রাত্রির অবসান হইলে সে বৃঝিতে পারিবে বে, যথন তাহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইবে; তথন সে পূর্ব দিকে উপনীত হইতে পারিবে না। ফলে সূর্य তখন বলিবে হে আমার প্রতি পালক! আমার হইতে মানুষ পর্য়্ত পুর্বদিককে খুব বেশি দূরত্ণ করিও না। এমনিভবে শেষ পর্যন্ত আকালের দিগণ্ত উনুুত হইইবে। মনে হইবে ভেন উহার প্রত্যাবর্ত্ননর অনুমতি আবেদনটি সেখানে ঝুননত অবস্থায় রহিয়াছে। অতএব তাহাকে বলা হইবে তুমি তোমার স্থানে চলিয়া যাও এবং উদয় হও। সুতরাং লে পপিম দিক হইতে উদয় হইয়া মননুম্যে নিকট आত্মপ্রাশ করিবে। আবদুল্মাহ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন :

ইমাম মুসলিমও এই হাদীস তদীয় কিতবে উল্নেখ কর্রিয়াছেন। অবৃ দাউদ, ইব্ন মাজা তাহাদের সুনান কিতাবদ্দেেও এই হাদীসকে আব্ হাইয়ান তাইমী, যাহার পৃর্ণ নাম হইন
 করিয়াছেন।
(जার অইকটি হাদীস) ইহা আবদদন্নাহ ইবৃন আয় ইবনুন আস হইতে বর্ণিত হইয়াছে।
তাবারানী (র) বলেন : আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ছয়া ইব্ন খানিদ ইব্ন হাইয়ান आরককী (র) .... आবদूল্নাহ ইব্ন आমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছন, आদুন্নাহ বােন :
"মহনবী (সা) বनिয়াছেন : পপিম দিক হইতে সৃর্ভ্যেদয় হইলে ¡বनীস সিজদাবনত হইয়া
 নিদ্দেশ দাও। তখন তাহার খ্রহরিগণ সমবেত হইয়া বनিবে, এই অনুন্য-বিন্য় কেন ? তখন


 ই<नीস आসিয়া উহাকে চড় মারিবে। এই হাদীসणि গরীব। ইহার সনদ झू乙 দूर्বन। হয়ত ইবনুন 'আা এই হাদীসটি লেই সহচরদ্দ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাদিগক্ ই ইয়াজমূকের যুদ্দের দিন আবদুন্नाহ ইব্ন আমর মাঠঠ নামাইয়া ছিনেন। তাই তাহাদের বরাতত <র্ণিত হাদীসটি মুনকার হাদীস (অল্লাহ্ই মহাঙ্ঞানী)।
(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ এবং মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন :

হাকাম ইব্ন নাফি’ (র) অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন সাদী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "শক্র যতদিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, ততদিন হিজরত বন্ধ হইইবে না।" অতঃপর মুআবিয়া, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ এবং আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল ‘আস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হিজরত দুই প্রকার। পহেনা হিজরত ইইল পাপের কাब্জ পরিত্যাগ করা। আর দ্বিতীয় হিজরত হইন আল্মাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করা। তওবা কবূল হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হইবে না। তবে পণ্চিম দিক হইতে সৃর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা তওবা কবূল হইতে থাকিবে। তাই সেদিকে যখন সূর্य উদিত হইবে, তখন সমস্ত মানুষের যাহার মধ্যে কিছু ঈমান ও আমল রহিয়াছে তাহা মোহর করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহাই তাহার জন্যে নির্দিষ্ট থাকিবে।

এই হাদীসটি ‘হাসান’ সনদে বর্ণিত বটে। কিন্তু সিহাহ্ সিত্তাহ্র কিতাবের কোন সংকলকই ইহাকে গ্রহণ করেন নাই।
(আর এক হাদীস) ইহা ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত ইইয়াছে। আল-আরাবী ইব্ন সিরীনের সৃত্রে আবূ উবায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের বে সব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে। মাত্র চারিটি লক্ষণ এখনও অবশিষ্ট। উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব इওয়া, দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হওয়া। অতঃপর তিনি বলেন : তবে বে লক্ষণটির দরুন আমলনামা মোহর করা হইবে, তাহা হইল পশিম দিক হইতে সৃর্যোদয় হওয়া। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতের প্রতি লক্ষ কর নাই বে, তিনি বলিয়াছেন (বেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে) অর্থাৎ পর্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে।

ইব্ন আব্ব্বাস (রা)-এর বর্ণিত অকটি হাদীসকে আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া তদীয় তাফসীরে মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বর্ণনার এ হাদীসকে গরীব ও মুনকার নামে অভিহিত করিয়াছেন ! হাদীসের বিবরণ হইল এই : সেই দিন চন্দ্র-সূর্য একত্রে পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইটে। আকাশের মধ্যস্থানে আসিবার পর আবার পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইইবে। অতঃপর পূর্ববৎ তাহার উদয়স্থল পূর্বাকাশ হইতে নিয়মিত উদয় হইতে থাকিবে।

এই হাদীসটটি সনদের দিক দিয়া eধু ‘গরীবই’ নয় বরং মুনকার ও মাওজু বটে। হাদীসটিকে इারঙূ' দাবী করা হইলেও উহা ইব্ন আব্dাস (রা) অথবা ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্র বক্তব্য। ফুলে উহার মারফূ' রূপে পরিবর্তন করা হইয়াছে। আল্নাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সুফिয়ান (R) মালসুর ও आমিরের সূত্রে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি <লেন: কিয়ামতের পহেনা লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমলনামা বন্ধ হইবে এবং:কিরামান কাতিবীন ফেরেশ্ত্নয়ের দায়িত্ব শেষ হইবে। এই হাদীসকে ইব্ন জারীরও বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আলোচ্য ${ }^{\prime}$ আল্লাহ্র কথার বাস্তব প্রমাণ পাইয়া কাফিরগণ তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তাহাদের

ঈমান গ্রহণ করা হইবে না। পক্ষান্তরে ইহার পৃর্বে যাহারা ঈমান आনিয়াত্ এবং সৎকাজ কর্রিয়াহে, তাহারা বিরাট কন্যাণ লাভ করিবে। তবে তাহারা यদি সৎকর্পপরায় না হইয়া থাকে এবং সেদিন নৃতনতাে তওবা করে তাহাের তওবা গৃহীত হইবে না। উল্নেথিত হাদীসসমূহ


 याহাদের শেষ মুহুর্তের ঈমান ও তওবা দ্যারা কোন উপকার ছইবে না। এই বিধান কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার নিকট্র্ত্ সময় পপ্চিম দিক ইইতে সৃর্ভোদয় হওয়ার পরই প্রযোজ্য তাহার পৃর্বে নহে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য রক আয়াতে বলিয়াছেন :

## 

"উহারা কি "yু কিয়ামতের অপেক্ষা করিতেছে ? কিয়ামত হঠাৎ করিয়া घটিবে। অবশ্য উহার শর্তাবনী আসিয়াছে। সুতরাং উহাদ্দের জন্য আমি উহার আলোচনা কর্রিয়াছি" (৪৭ : 2b) 1

অপর এক আয়াত্ আল্লাহ্ পাক বলেন :

لـَّا رَّ
অর্থাৎ "উহারা যখন আমার শাস্তি অবলোকন করিবে, তথন বনিবে, আমরা এক আল্মাহ়র প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং যাহাদিগকে তাহার সাথে শরীক কর্রিয়াছিনাম তাহদিগকে আমরা অস্ধীকার করিয়াছি। কিষ্ুু আমার শাস্তি আলোকন কর্রিবার পর তাাদিগের ঈমান দ্ঘারা কোন ফলোদয় হইবে না" ( $80: ৮-$-৮৫)।

##  O شَّىْ

১৫৯. याহারা দীন সম্পর্কে পার্থক্য করিয়াছে অর্থাৎ নানা মতের্র সৃষ্টি করিয়াছ্ এবং বিভিন্ন দলে বিত্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদের কোন কাজের দায়িত্ণ आপনার নাই।
 সশ্পর্ক্ক অবহিত করিব্রেন।

তাফসীর : মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হহক ও সুদ্দী (র) বनিয়াছেন ハ্, এই আয়াত ইয়াহ্দী ও হ्रिস্টানদিগের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছছ।

আওফা (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণলা করেন বে, উল্লেখিত আয়াত ইয়াহূদী ও

 ভিত্তিতে বিচ্ফ্নি হইয়া বিভিন্ন দল উপদলে বিভজ্ত ইইয়া পড়িয়াছিন। মহানবী (সা)-কে আল্লাহ্



ইব্ন জারীর (র) বলেন : সাঈদ ইব্ন উমর সুকুনী (রা) .... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে
 আয়াত প্রসক্গে বলিয়াছ্ছে : আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন, উহ্হাদিগের কাজের দায়িত্ তোমার উপর নয়। উহারা হইল নূত্ন দীন সৃষ্টিকারী ও আসল দীনের মধ্যে সন্দেহ পোষণকারী লোক। কিন্তু এই হাদীসের এই সনদটি বিফদ্ধ নয়। কেননা সনদের অন্যতম রাবী আব্বাস ইব্ন কাছীর বর্ণনাকারী হিসাবে প্রত্যাখ্যাত। তবে এই হাদীসের বক্তব্য মনগড়া নহে। কিন্তু ইহাকে মারফূ হিসাবে ২র্ণনা করা ভুন হইয়াছে। কেননা এই হাদীসকে সুফিয়ান সাওরী (রা)ও আবূ হুরায়রা (রা) হৃইতে এই আয়াত প্রসক্গে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন : এই আয়াত উभতে মুহাশ্মদী প্রসগ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে।
 উহারা হইতেছে খারিজ্রী সম্প্রদায়। আবূ উমামা (র) হইতে ইহা ‘মারফূ' সনদেও বর্ণিত হইয়াছে, তবে তাহা বিফ্ধ্ধ নহে।

セ‘বা (র) ... ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, মহানবী (সা) আয়িশা (রা)-কে
 কথা বলিয়াছ্ছে তাহারা হইল বিদআতী বা দীনের মধ্যে নূंতন কথা উদ্ভাবনকারী লোক।

ইব্ন মারদূবিয়াও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্ুু গাদীসটি ‘গরীব’। ইহার মারফূ’ সনদ বিফ্ধ্র নয়।

বাথ্যিকরূপে এই আয়াতটি ব্যাপকার্থক। याহারা আল্মাহ্র দীনকে বিভক্ত করে কিংবা দীনের বির্দ্ধ্রবাদী হয় সেই সব প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। কেননা আল্নাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন সমস্ত বাতিল ধর্মের উপর ইহাকে दিজয়ী করার জন্য। তাই আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীআতও একটি। তাহার মধ্যে যেমন কোন মতটৈবৈতার অবকাশ নাই তেমনি কোন বিভিন্নতা, বিচ্ছ্নিত্ন ও পার্থক্য সৃষ্টিরও কোন সুযোগ নাই। সুতরাং যাহারা শরীखাত নিয়া নানা মত ও পথের সৃধি করিবে, তাহারাই ফিরকা ও দলে পরিণত হইবে। থেমন দীনককে জগাখিচ়ীকারী, দীনের মধ্যে মিথ্যা কথা সংমিশ্রণকারী; পথঙ্রষ্ট ও বিবেক পৃজারিগণ বিভিন্ন দ্ল উপদল সৃi্টি করিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার রাসূলকে উহাদের গর্হিত কাজ হইতে দায়িত্হুক্ত করিয়া প্িত্র রাখিয়াছেন। आর এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায়। আলাল্ বলেন :
"আমি নূহকে যে ঊপদেশ দিয়াছি এবং তোমার নিকট যে প্রত্যাদেশ পাঁঠাইয়াছি, উহাই তোমার জ্যু জौ<ন-বিধান করিয়া দিয়াছি" (৪২:১৩)।

হাদীসं শরীফে বর্ণিত আছে বে, মহান্ী (সা) বলিয়াছেন : আমরা নবী সম্প্রদায় হইলাম বৈגাত্রিক ভাই। সুতরাং আমদের মূল দীন এক। আর ইহাই হইল সেই সর্ল পৃথ যাহ রাসূলগণ নিয়া आসিয়াছ্ন। जর্থাৎ নিরক্কুশভবে এক আল্লাহ্র ইবাদত করা, जাহার সাথে

শরীক না করা এবং পরবর্তীতে আগত রাসূলের শরীআতকে আঁকড়াইয়া ধরা। পক্ষান্তরে ইহার বিরোধী যাহা কিছू আছে তাহা অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতা প্রসূত ও খেয়াল খুশির মত ও পথ।
 বলিয়াছেন।

आলোচு (উহাদের বিষয়টি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি উহাদের কৃত কার্যাবলী সম্পর্কে উহাদের্কে অবহিত করিবেন।) আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নলিথিত আয়াতের ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

"আল্মাহ্র প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহৃদী, নক্ষত্র পৃজারী, খ্রির্টান, অগ্নি পৃজ্জারী এবং যুশরিক হইয়াছে, আল্মাহ্ কিয়ামতের দিন নিশ্য ইহাদিগের সকলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন" (২২: ১৭)।

অতঃপর আল্মাহ্ পাক কিয়ামতের দিনের স্বীয় ফরমান ও সুবিচারের কথার পাশাপাশি তাঁহার দয়া ও অনুগ্গহের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী আয়াতে তিনি উহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

#   

১৬০. কেহ কোন ভাল কাজ করিলে সে উহার দশগুণ প্রতিদান পাইবে। আর খারাপ কাজ করিলে ওষ্ৰু উহারই थ্রতিদান দেওয়া হইবে। আর তাহাদের প্রতি আদৌ অবিচার করা হইবে না।

তাফ্সীর : আলোচ্য আয়াতটি আল্মাহ্ পাকের নিম্নলিখিত অস্প্ট আয়াতেরই সবিশদ


যে লোক সeকাজ করিবে সে উহার ভাল প্রতিদানা পাইবে (২৮:৮৪)।
এই আয়াতের বিশদ আলোচনায় বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন :

আফ্ফান (রা) ... ইব্ন আন্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানदी (সা) ঢাঁহার প্রতিপালকের পঙ্ষ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : নিশ্য় তোমার প্রতিপালক অতি দয়ালু। কোন লোক সৎকাজের ইচ্ছ করিলে সে উহা বাত্তবায়ন না করিলেও তাহার জন্য আমলনামায় দশ হইতে সাতশত্ঞণ পর্যন্ত এবং আরও অধিক নেকী आমলনামায় লেখা হয়। পক্ষনত্তরে কোন লোক পাপ কাজের ইচ্ছা করিলে সে উহা বাস্তবায়ন না করিলে তাহার আমলনামায় লেকী লেখা হয়। আর উহা বাস্তবায়ন করিলে তাহার জন্য হয় একটি পাপ আমলনামায় লেখা হয় অথবা উহাও আল্লাহ্ তা‘আলা বিলুপ্ত করেন।

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (র) আবূ উসমানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র) আরও বলিয়াছেন :
আবূ মুআবিয়া (র) ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাক বলেন : যেলোক সৎ কাজ করিবে সে উহার দশঞ্ণ ও আরও বেশি প্রতিফল লাভ করিবে। আর কোন লোক পাপ কাজ করিলে সে উহার সম পরিমাণ প্রতিফল পাইবে অথবা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন লোক আমার সাথে শরীক না করিয়া র্যদি দুনিয়াতর পাপ করিয়াও আমার কাছে আসে, তাহা হইলেও আমি ততো পরিমাণ তাহাকে ক্ষ্মা করিব। কোন লোক আমার দিকে এক বিঘত আগাইয়া আসিলে আমি তাহার দিকে এক হাত আগাইয়া আসি। কোন লোক আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসিলে আমি তাহার দিকে দুই হাত আগাইয়া আসি। আমার দিকে কোন লোক পদব্রজে আসিলে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসি।

ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটিকে আবূ কুরাইবের সূত্রে আবূ মুআবিয়া হইতে এবং আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)ও ওয়াকীর (র) সৃত্রে আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজা (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ তানাফিসীর সৃত্রে ওয়াকী (র) হইতে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসলী বলিয়াছেন : শায়বান হাম্মাদ ও সাবিতের সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী বলিয়াছেন : কোন লোক সৎকাজ করার ইচ্ছ করিল, কিন্তু সে উহা কার্यকরী করিল না, তাহার জন্য আমলনামায় একটি নেকী লিখা হয়। আর উহা কার্यকরী করিলে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়। পক্ষান্তরে কোন লোক পাপ কাজ্জ করার ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যকরী না করিলে কিছুই লেখা হয় না। যদি কার্यকরী করে তাহার আমলনামায় একটি পাপের কথাই লিখা হয়।

এখানে ম্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও উহা পরিহার করা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. কখনো আল্লাহ্কে ভয় করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরিহার করা হয়। এহেন লোকের জন্য একটি নেকী লিখা হয়। ইহা আমল ও নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর এই জন্যই তাহার আমলনামায় নেকী লিখা হয়। যেমন কোন এক সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ বলেন : এই পাপের কাজ একমাত্র আমাকে ভয় করিয়া বা আমার কারণেই পরিহার করা হইয়াছে। ২. কখনো এইর্প হয় যে, পাপ করার ইচ্ছা করা সত্ত্রেও ভুলবশত উহা করা হয় না। এহেন ব্যক্তির জন্য নেকী বা ওুনাহ্ কিছুই নাই। কেননা সে ভাল উস্দেশ্যে যেমন তাহ পরিহার করে নাই, তেমনি সে খারাপ কাজও করে নাই। সুতরাং তাহার জন্য কিছৃই নাই। ৩. কখনজ এমনও হয় মে পাপ্কাজ কার্যকরী করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় উহার কার্यকারণসহূহও সমুপ্পি্থিত করে। কিন্তু উহা করিতে ব্যর্থ হয়। এ লোক পাপ না করিলেভ পাপকারীর স্থানে শামিল। यেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইইয়াছে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুইজন মুসনমান পরশ্থর তরবারি দ্বারা নড়াই করিয়া একজনকে হত্যা করিলে উহারা উভয়ই দোযখী ইইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! হত্যাকারী দোযখী হওয়া .যুক্ত্যুক্ত। কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে সে দোযখী হইবে কি কারণণ ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : সে স্বীয় প্রতিদ্দ্দ্দীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।

ইবন্েে কাছীর 8 র্থ — ১৬

ইমাম আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলিয়াছেন :
মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, মহানবী (সা) বनिয়াছ্ন : बে নোক নেক কাজ করার ইচ্ম করে আল্লাহ্ তাহার জন্য নেকী লিথিয়া দেন। সে কাজ কর়া হইলে তাহার জন্য দশ্তণ নেকী লিথিয়া থাকেন। পফাত্তরে লোন লোক পাপ কাজ করার ইচ্ম করিলে উহা না করা পর্যন্ত্ত কিছুই লেখেন না। यদি কাজটি করা হয়, তরে একটি পাপ নিখেন। টহা না করিলে ওকটি নেকী তাহার আমননামায় নিখেন। আর আল্লাহ্ ত'‘ানা বলেন, বান্দা আমার ভয়ে এ কাজ পরিহার করিয়াছে। ইহা ইইতেছে মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) বर्ণिত হাদীস।

ইমাম আহমদ (র) বলেন :
আাবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... খুরাইম ইবৃন ফাতেক আসাদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, মহানবী (সা) বनिয়াছেন : মানুষ চারি শ্রেণীত বিভক্ত এবং আমল বিভত্ত ছয় শ্রেণীত। প্রথম শ্রেণীর মানুষ ইহকান ও পরকালে খুব ভাগ্যবান হইবে। দ্মিতীয় ল্রেণীর মানুষ ইহকালে খুব ভাগ্যবান হইবে ক্ন্ডু পরকালে হইবে ভাগ্যইীন ও স্যনহীন। তৃতীয় ল্রেণীর মানুম ইহকালে হইবে ভাগ্যীীন ও সহায়-সস্থনইীন, কিষু পরকালে তহাদের ভাগ্য হইবে খুব প্রসন্ন ও সমৃদ্ধ। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা ইহকান ও পরকান উতয় জগতেই ভগ্যহীন ও সহায়-সম্বলহীন হইবে। আমল ছয় প্রকার এই : ওয়াজিবকারী দুই প্রকার। দুই প্রকার সমপরিমাণের ব্যোগ্য। এক প্রকার ইইন প্রতিদান দশশ্ণণ হইবে। এক প্রকারের প্রতিদান সাতশতত্ণণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। ওয়াজিবকারী আমল দুইটি হইল এই ভে, কোন লোক মুসলিম ও মু’মিন অবস্शায় মৃত্যাবরণ করিন এবং সে আল্ধাহ্ন সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, তাহার জন্নাত ওয়াজ্রিব (অनिবার্য) হইয়া যায়। बে লোক কুফ্রী जবস্থায় মৃত্হুবরণ করে তাহার জন্য ওয়াজিব হয় জাহনন্নাম। তেমনি বে নোক ভাল কাজ করুার ইচ্ঘ কর্রিয়াও ইহা করিতে পার্রিল না এব:
 সুতরাং তাহার জন্য একটি নেকী निখা হয়। बে লোক পাপ কাজ করার ইচ্মা করে অথচ উহা করে না। তाহার জন্য কোন কিদ্ম লিখা হ় না। তবে উক্ত পাপাকাজ কিত্ু করিলে একটি পাপই তাহার আমননামায় निथा হয়, ইহার অধিক নিখা হয় না। কোন লোক নেক কাজ করিলে তাহারে উহার দশ৫ণ নেকী দেওয়া হয়। आার যাহারা আা্ধাহ্র পথথ ব্য় করে তাহাদিগকে (নিয়্যুত মাফিক) সাতশতখণ নেকী প্রদান করা হয়।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীলের কিছ্হ অংশ্ রুক্কাইন ইব্ন রবী ...乡ুরাইম ইবৃন ফাতিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্মাহ্ তাল জানেন।

ইব্ন অাবৃ হাতিম বলেন :
আবূ যুরज বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্র आমর ইব্ন అয়াইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন यে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :
 অমনোব্যাগী হইহয়া উপস্থিত হয়, তাহার জন্য উহা নিরর্থক হয়। অক ধরনের লোক উপস্থিত হয় কিছू পার্থনা করার জন্য। সে আল্ধাহ্ ত'আলার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। আন্লাহ্র ইচ্ছ হইনে তাহার প্র্থনা প্রণ করেন অথবা করেন না। অপর এক ধরনের লোক উপস্থিত

হইয়া নিশুপভাবে থাকে। সে সুসলমানের কাঁধে ভর দিয়া সম্মুখের কাতারে অগ্রসর হয় না এবং কাহাকেও কষ দেয় না। তাহার জন্য এই জুমুআ আগত জুমুআ পর্যন্ত কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং অধিক আরও তিন দিন কাফ্ফারা হিসাবে থাকে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়কার সকল পাপের
 عَشْرٌ اَمْثَالبِبَ

অনুরূপ্ আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে মারফু হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ যার (র) বলেন যে, "মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিবে সে যেন সমস্ত বৎসর রোযা রাখিল।"

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত হাদীসের ভাষাও এমনি। ইমাম নাসাঋ, তিরিমিযী ও ইব্ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বর্ণনায় নিম্নর্রপ কথাগুলি অধিক পাওয়া যায়।
"আল্লাহ্ ত'আলা ইহার সমর্থনে আল-কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ‘ْنْ جَا এখখানে একটি দিনকে দশদিনের সমতুল্য ধরা হইয়াছে।"

ইমাম তিরম্মিযী এই হাদীসকে ‘হাসান’ রূপে অভিহিত করিয়াছেন।


 শাস্ত্রবিদ এইর্রপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

এ বিষয় ‘মারফৃ’ হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলাই উহার বিও্ধ্ধতা সম্পর্কে ভাল জানেন। কিন্তু উহার বিশুদ্ধতা প্রমণের জন্য কোন সনদ আমার পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই বিষয় অন্েক হাদীসই বর্ণিত পাওয়া যায়। এখানে যাহা কিছু উল্নেখ করিয়াছি আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য তাহাই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া ঐইখুলি নির্ভরযোগ্যও বটে।

১৬১. হে নবী! বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল ও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।
১৬২. হে নবী ! বল, আমার নামায, কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালকের উচ্দ্রে্যে।
১৬৩. তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার নবীকে সরল সহজ ও সৎ পথে পরিচালিত করিয়া তাঁহার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য যে ইহা অক বিরাট নিয়ামত বিশেষ তাহা জন-সম্যুখে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি উপরোক্ত আয়াতে তাঁহার নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করা হইতেছে সেপথ এমন এক মহা রাজপথ, যাহাতে সংকীর্ণতা ও বিভ্রান্তির লেশ মাত্র নাই। ইহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন-বিধান। হযরত ইবরাহীম (আ) এ্রকনষ্ঠ ছিলেন, অংশীবাদী ছিলেন না, তাঁহারও মতাদর্শ ইহাই। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআলে অন্যস্থানে বলিয়াছেন :
"नির্রোধ ও বোকা লোকেরাই ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারে" (২: ১৩0)।

"আল্লাহ্র পথে ভের্রপ জিহাদ করা উচিত তদ্র্রপ জিহাদ কর। তিনি তোমদিগকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। তিনি তোমাদের উপর জীবনাদর্শ প্রহণের বেলায় কোন সংকীর্ণতা চাপাইয়া দেন নাই। ইহাই হইতেছে তোমাদর আসি পিতা হযরত ইবরাহীমের জীবনাদর্শ (২২: ৭৮)। অপর এক স্থানে তিনি বলেন :



"ইবারহীম ছিন এক উম্মত, আল্মাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ। সে অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সর্বদা আল্মাহ্র প্রতি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকত। আমি উহাকে হনোনীত করিয়া নিয়াছি এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছি। এই পার্থিব জগতেও তাহাকে সুন্দর জীবল ও নেকী দান করিয়াছি। ত্মেনি পরকালে লে পুণ্যবান লোক্কদিগের মধ্য্য অন্যত্ম। সুতরাং আমি তোমার নিকট একনিষ্ঠ ইবরাईীমের ধর্মাদঞ্ অনুসরণ করার জ্যন্য ওয়াহী পাঠাইয়াছি। সে অংপীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (১৬ : ১২০-১২২):

হযরত ইবরাহীম (অ)-কে অনুসরণের ব্যাপারিি এ জন্য জরুর্রী করা হয় নাই যে, তিনি
 মুহাম্মদ (স!)-এর তুলনায় পূর্ণাংপও ছিদেন না। কেননা মুহাম্মদ (সা) হইলেন পৃর্ণাং ও সর্বশেষ নবী। তিনি দীনকে ব্যাপক ও পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাকে এমন পূর্ণাংগর্পপ দান করিয়াছ্ছে যাহা কেেন কালেই কোন নবী দিতে সক্ষ্ম হন নাই। এই কারণেই

তিনি নবীগণের সর্বশেষ নবী এবং সাধারণভাবে বনী আদমের নেতা। পরন্তু তাহাকে আল্লাহ্ তা‘অলা 'মকামে মাহমুদ'-এর অধিকারী বানাইয়া এমন মহত্ত্ব দান করিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন সমণ্ণ সৃষ্টিকুল তাহার কাছে চলিয়া আসিবে। এমন কি হযরত ইবরাহীম (আ)ও আসিবেন।

ইব্ন মাদুবিয়া বলিয়াছেন :
মুহাম্পদ ইব্ন আবদুল্নাহৃ ইব্ন হাফ্স (র) ... আরयী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানব্বী (সা) প্রভাতকালে এই দু'আ পাঠ করিতেন :
اصبحنا على مـلـة الاسلا: وكلمة الأخلاص وديـن نبـيـنا مـحمد ومـلـة ابـيـــا ابراهـيـم حنـيـنـا ومـا كان من الـمشركيـن
আমাদের প্রভাত ইইবে মিল্নাতে ইসলাম, কালেমায় তাওহীদ, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর দौन এবং আমাদের আদি পিতা একনিষ্ঠ ইবরাহীম্মর মিল্লাতের উপর প্রতিন্ঠিত থাকিয়া অনন্তর ইরাহীম (আ) মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইয়াयীদ (র) মুহাম্পদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, आল্লাহ্ তাআলার নিকট ধর্মসমূহের মধ্যে মনপূত ধর্ম কোনটি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : الحنيفة السمـحة जর্থাৎ সহজ সরল দীনে হানীফ।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) আরও বলেন : সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এ্য, তিনি বলেন : মহানবী (সা) আমার থুতনী তাঁহার কাঁধের উপর রাখিলেন যেন আমি হাবশীদের খেলাধুলা দেখিতে পাই। কিছ্রক্ণণ থাকার পর অবসন্নতা আসায় আমি থুতনী সরাইয়া নিলাম এবং जেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, ঐ দিন মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইয়াহূদীগণ উপলद্ধি করিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে বিরাট প্রশস্ততা রহিয়াছে। আমি অনুপম সংকীর্ণহীন ধর্মসহ প্রেরিত হইয়াছি।

মূল হাদীসটি বুথারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। অধিক কথা যতখানি পাওয়া যায় তাহার অনুকৃনেও বিভিন্ন হাদীস বর্তমান। বুখারীর ব্যাখ্যা পুস্তকে ইহার সনদসমূহ সব্বিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। সম্স্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

आलোচ ${ }^{\prime}$ উऊ্জ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নלীকে অবহিত করান «ে মুশরিিকগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে সবের ইবাদ্ত করে এzং আল্লাহৃর নাম ছাড়া যত জীবজন্ঠু যবাহ্ করে এই সব ক্ষেত্রে নবী (সা) তাহাদের বিপরীত। কেনন! নবী (সা)-এর ন!মায হইল আাল্লাহ্র জনা এবং কুরবানীর পশ একমাত্র আল্লাহ্র নামেই যदাহ করিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন : রে নবী! তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও বে. আমার নামাय, आমার কুরবানী, আমার জীবন এ মরণ সবকিছू একমাত্র रিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক আল্মাহ্র জন্য। ফেমন নবীকে অন্য আয়াতে
 কুরবানী কর)। অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে এক্মাত্র আল্নাহ্র জন্যই जোমার নামায ও কুরবানী হওয়া ঊচিত। কেননা মুশরিকগণ দেব-দেবীর ইবাদত করে এবং তাহাদের নামেই পঙ যবাহ করে।

সুতরাং আन্নাহ্ ত'অানা তাহার নবীকে মুশরিকগণণর আচরণণর বির্রেধিতত করা এবং উহাদের কাজকর্ম ইইতে ফিরিয়া थাকা, जার একাত্তजাবে তাওহীদের ঊপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অকমাত্র আল্লাহৃন ইবাদত করার নির্দেশ দিয়াছছন।

 সূত্র সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উহার অর্ণ হইন প৫ যাহ্ করা। সুদ্টী ও যাহ্হাক (র)ও অনুজ্রপ অভিমত প্রকাশ কন্রিয়াছেন।

ইবৃন आাবূ হাতিম বলিয়াছেন :
মুহাম্মদ ইব্ন আউফ জাবির ইবৃন আবদুন্নাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন: মহানবী (সা) দদুল আযহার দিনে দুইটি ভেড়া কুরবানী করিয়াহিলেন। উহা তিনি यবাহ্কালে এই দু'অা পাঠ করিলেন :

 الْمُسْلمِيْنِ
 সৃষ্টিকর্ত। আমি মুশরিকগণণর অন্তর্ভুক্ত নহি। আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছ্ সেই বিশ্বপানকের জন্য যাঁহার কোন শরীীক নাই। আমাকে এইส্রপই নির্দেশ দেওয়া হইয়াহ এবং আমিই প্রথম झুসলমান)।
 সर्ব শথথম মুসলমান তিনি নহেন্। । কেনनা তাহার পৃর্ব্বের সকন নবীই ইসলাম্মর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়াছেন। आর ইসলামের মৃল কथা হইল आল্बाহ् তা'অनाর ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। ভেমন আন্মাহ পাক আল-কুর্রানের অন্য বলিয়াছেন:
"আমি তোমার পৃর্বে প্রেরিত রাসৃনগণণর নিকট এই ওয়াহী পাঠাইয়াছি বে, আমি ব্যতীত আর কোন মাবৃদ নাই। সুত্রাং এক্মাদ্র আমারই ইবাদত কা" (২! : ২৫)


"थদি তোমরা আया হইতে মুথ ফিরাইয়া থাক, আমি কি তোমাদের নিকট দীলের তাবলীপ করার কোন পারিশুমিক দাবি করি। আমার পারিশুমিক দিবেন আল্পাহ্। আমি ভ্যে সুসনমান হই এই নির্দ্রে আমাকে দান করা হইয়াহ" (১০: ৭२)।



 লোক। आমি তাহাকে এই জগতে মহান কর্রিয়াছি, আর পরকানেও সে পুণ্যবানদের অনাতম।
 কাছে আঘ্যসমর্পণ করিতেছি। ইবরাओীম এবং ইয়াকুব উভয়ই তাহাদের সন্তানদিগকে এই নসীহত কর্রিয়াছিল বে, হে আমার সন্তানণণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছছন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হইয়া মরিও না" (২: ১৩০-১৩২)।



"হে আমার প্রতিপানক! आপনি আমাকে রাজত্ দান কর্রিয়াছেন আর শিখাইয়াছেন আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আপনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্仑িরর্ত, আপনি ইহকান ও পরকান
 ম<্ব্য শামিন কর্পন" (১২: : ১০১)। হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন :


"হে আমার সম্প্রদায় ! यদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার ঊপরই ভরসা রাখ, यদি তোমরা যুসলমান হইয়া থাক। তাহারা বলিল : আল্নাহ্র উপরই আমরা ভরসা করিতেছি। হে আমদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমগণের অত্যাচার ও ফিতনা-ফাসাদের শিকারে পরিণত করিবেন না। আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে কাফির সম্ট্রদায় হইতে রক্ষা করুন" (১০:৮--৮-৫)।

والرَّانَيْوْنْ وَالاَحْبَارُ .
"আমি जওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে পাথর দিশা ও নূর রহিয়াছে। উহ্হা দ্যারা ইসनाম গহণকারী নবীণণ ইয়াহৃদী এবং তাহাদর পীর-পুরোহিতদিগের মধ্যে বিচার ফায়সালা করিতেন" ( : 88)।

আল্লাহ্গ আরও বনেন :


 সাক্ষ थাক बে आমরা মুসনমান" (৫: ১>১)।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন বে, সকল নবী রাসূলকেই তিনি ইসলাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা নিজস্ব শরীআত ও ইবাদাত পদ্ধতির দরুন পরশ্পর পৃথক হইয়াছে। কতক নবী কতকের শরীআতকে রহিত করিয়া নূতন শরীআত চালু করিয়াছেন। ইহা তাহারা আল্দাহ্র হুকুমেই করিয়াছেন, নিজ্রেদের ইচ্ছায় নহে। এমন কি তিনি শেষ পর্যন্ত শরীআতে মুহাশ্মদী দ্বারা পৃর্বের সমস্ত নবী রাসূলদের শরীআতকে চিরতরে রহিত করিয়া দিয়াছেন। এই মুহাম্মদী শরীআতই চিরন্তন ও সর্বশেষ শরীআত। আল্লাহূর পক্ষ হইতে আর কোন শরীআত অবতীর্ণ হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই শরীআতের ঝাণ্ডাই উড্ডীন থাকিবে। এই জন্যই মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "আমরা নবী, পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই, আমাদের মূল দীন এক"। এক পিতার সন্তানগণের মাতা হয় বিভিন্ন। সুতরাং দীন একটিই আর তাহা ইন আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। यদিও নিজম্ব শরীআত ইহাদের মায়ের সমতুল্য ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু তাহাদের শরীআত বিভিন্ন। যেমন বৈপিত্রেয়ে ভাতাগণের মাতা হয় এক, কিন্তু পিতা হয় বিভিন্ন। আর সহোদর ভ্রাতাগণের পিতা-মাতা একই। আল্লাহ্ সর্বময় জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আবূ সাঈদ (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) যখন নামাযের তাকবীর বলিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিয়া তরু করিতেন :

 এবং শেষ आয়াত পর্যত্ত পাঠ করিতেন। অতঃপ্র পাঠ করিতেন :

 الا انت ، واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت - تباركت وتغاليت الانيت استعفرك واتوب اليك .
"হে আল্নাহ্ ! তুমিই রাজাধিরাজ তুমি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ নাই। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি তোমার দাসানুদাস। আমি আমার আ丬্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। আমি আমার গ্তনাহ্ স্বীকার করিতেছি। আমার সমস্ত পাপ তুমি ফ্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেহ পাপ ক্মা করিতে পারে না। আর আমাকে সচ্চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। তুমি ব্যতীত সচ্চরিত্রের পথে কেইই পরিচালনা করিতে পারে না। আর আমা হইতে পাপকে ফিরাইয়া রাথ, তুমি ব্যতীত কেইই পাপকে ফিরাইতে পারে না। তুমি মহান, তুমি বরকতময়, তোমার সমীপে ক্মা চাহিতেছি এবং তাওবা করিতেছি।"

অতঃপর आলী (রা) স্শ্শূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন । যাशার মধ্ধ্য নবী (সা) রুকৃ সিজ্রো ज তাশাহহুদে কি কি দু'আ পাঠ করিত়েন তাহা বলা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও তাহার কিতাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

# (T\& )   

১৬৪. হে নবী ! জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহককে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালক সঙ্ধান করিব ? অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। প্রত্যেক লোক নিজ কর্মের জন্য দায়ী ইইবে। কেহ্ অপরের দায়িত্ ও বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান সুতরাং তোমাদের মতান্তরের বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে।

তাফসীর : "হে মুহাম্মদ! মুশরিকগণকে আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ ইবাদত ও তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া সম্পর্কে পরিষ্করভাবে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্ তাআলাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন প্রতিপালক চাহিব ? কোনক্রমেই ইহা ইইতে পারে না। কেননা তিনিই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি আমার প্রতিপালন, নিরাপত্তা, সাহায্য ও আমার যাবতীয় বিষয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভরশীল হইতে পারি না। একমাত্র তাঁহার দিকে আমার মনোনিবেশ করিতে হয়। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক তিনিই এবং মালিকানা স্বতุও তাঁহার। সষ্টিকুল ও সমন্ত বিষয়ের সার্বভৌম মালিক মুখতার তিনিই।

বস্তুত এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা একনিষ্ঠভাবে তাহারার প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন এবং একমাত্র একনিষ্ট ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও অংশী না করার বিষয়বসু শামিল রহিয়াছে। আল-কুরআনের বহু স্থানেই এই একই মর্মের আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে পথ প্রর্দশন করিয়া বলিতেছেন :
 চাই।"

 ঈমান আনিয়াঁি এবং তাঁার প্রতিই নির্ভরশীল হইয়াছি।"
 তিনিই। তিনি ব্যতীত আর ‘কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং সর্বকাজে তাঁহাকেই অভিভাবক ধর।"

মোট কথা কুরআন পাকে এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্য ৫ সামঞ্জস্যশীল অনেক আয়াতই বর্তমান।

आलোচ গ্রাআলা কিয়ামতের দিন্ন তাঁহার দান-প্রি্তিান, পুরস্কiর-শার্সি, কৌশল-হিকনত ও বিচারইবনে কাছীর 8 থ — >৭

ইনসাফের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই দিন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেওয়া ইইবে। ভাল ও সৎকাজ করিয়া থাকিনে, ভাল ও সুখময় প্রতিদান দেওয়া ইইবে। পক্ষান্তরে খারাপ ও পাপকাজ করিয়া থাকিলে দেওয়া হইবে মন্দ ও দুঃখময় প্রতিফল। তিনি কাহারও অপরাষ ও পাপকে অন্যের উপর চাপাইবেন না। কেননা একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপান ইহা সুবিচারের পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ্ ইহা করিয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন না। তিনি নিজেকে মহা সুবিচারক করিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বনিয়াছেন :
"যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণ অপরাধ বহন করার জন্য যদি ডাকা হয় তথাপি উহা হইতে কিছুমাত্রও বহন করিবে না- যদি নিকট আত্মীয়ও হয়" (৩৫:১৮)।

"তাহাদের প্রতি অধিক চাপাইয়া জুলুম করার কোন ভয় থাকিবে না। আর নেকসমূহ কমানোও হইবে না।"

তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন বে, অন্যের অপরাধ ও পাপ চাপাইয়া দিয়া জুনুম করা হইবে না এবং কাহারও বিন্দুমাত্র নেকী কমানো হইবে না-ইহাই হইতেছে এই আয়াতের বক্তব্য।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলিয়াছেন :

"প্রত্যেকটি লোকই তাহাদের বদ আমল ও মন্দকীজের মূলবন্দী থাকিট্ব। কিন্তু ডান হাতে আমলনামা প্রাক্তগণ থাকিবে মুক্ত ও আযাদ (৭৪ : ৩৮-৩৯)। তাহাদের নেক আমলসমূহের বরকত ও কল্যাণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও নিকটষ্夕ীয়গণের কাছেও পৌছিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা আত্তুরে বলিয়াছেন :

"याহারা ঋমান অনিয়াছে এবং তহাদের আনুগত্য কর্রিয়া তাহাদের সন্তানগণও ঈমানদার হইয়াহে, তাহাদিগের সত্তানগণকে তাহাদের সাথে মিলিত করাইব। তাহাদের আমল হইতে কিছুমাত্র কমান হইবে না" (৫२ :২১)।

অর্থাৎ জান্নাতের মহান সুউচ্চ ও সপ্মানিত স্থানে উহানের সন্তানণণরে উহাদের সাথে
 ক্ষের্রে তাহার এক ছিন। উহাদর এই মহা সশানের দরুন সত্তানগণের সওয়াব ও র্রতিদান কমান হইবে না। বরং উতয়কেই আমি সম্মানিত করিব। সন্তানগণকে তাহাদের পৃর্ব পুক্পেপণণর आমলের বরককত ও কন্যাণণ আল্লাহ্ তহাদের স্থানেই পৌছাইরেন।
 পাপীলোক স্বীয় কর্ম্রের জন্য বन্দী থাকিবে" (৫২:২১)।

আলোচ いামরা যাহাকিছ্ছই কর না কেন, আল্লাহ তা‘আলার দরবার ব্যতীত তোমাদের প্রত্যাবর্তনের আর কোন স্থান নাই। তাঁহার নিকটই সকলের ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তোমরা এই জগতে যে বিষয় নিয়া মতবিরোধ করিতে, তাহার সঠিক মীমাংসা ও সমাধান ওনাইয়া দিবেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ইচ্ঘা মাফিক কাজ করিয়া যাও। আর আমিও আমার বিধান মাফিক কাজ করিব। মু’মিন কাফির সকলের কাজই কিয়ামতের দিন উপস্থাপন করা হইবে। আমদের এবং তোমাদের আমল ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই অবহিত করিবেন। বিশেষ করিয়া এই পার্থিব জগতে অবস্থানকালে আমার সহিত যে বিষয়ে তোমরা মंতবিরোধ করিতে উহার মীমাংসাও তিনি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন :
 بِالْحَقِ" وَهُوَ الْفَتَّاحُ العْعَيْمُ
"হে নবী! জানাইয়া দাও, তোমাদের ज়পরাধ সম্পর্কে আমদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। আর আমাদের অপরাধ সম্পক্কে তোমদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে না। আরও জানাইয়া দাও আমদের প্রতিপালক আমাদের সকলকেই একত্র করিবেন। অতঃপর সত্য ও ন্যায়পন্থায় আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন। তিনি মহা সমাধানকারী ও মহাজ্ঞানী" (৩8 : ২৫-২৬)।

১৬৫. তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। আর তোযাদিগকে প্রদত্ত দান সশ্পর্কে পরীী্পা করার জন্য কতককে কতকের উপর মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী। পরন্ঠু তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়াময়৩।
 তা‘আলা তোমাদিগকে ভৃপৃষ্ঠে তাঁহার্র প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন। তোমরা এ পৃথিবীকে বংশ পরম্পরায় আবাদ করিয়া উহার সম্মৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিবে। যুগের পর যুগের লোকেরা এমনিভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরা ধারায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীকে আবাদ ও উন্নয়ন সাধন করিয়া আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করাই ইইতেছে প্রতিনিধিত্বের মূল উদ্দেশ্য। ইব্ন যায়েদ (র) সহ আরও অনেক লোকে আলোচ্য আয়াত প্রসক্গে এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। এই একই বিষয় আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :
"আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে তোমাদের মধ্যে এই ভূপৃষ্ঠে ফেরেশতাগণকে পাঠাইতাম যাহারা আমার প্রতিনিধিত্দ করিত" (৪৩ : ৬০)।

আল-কুরআনে প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত নিম্নলিখিত আয়াত্গলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :


"আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাদের শক্রুগণকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তখন তোমরা কিক্রপ কাজ কর তাহা তিনি দেখিবেন।" (৭ : ১২৯)।
 জীবিকা, চরির্র, সৌন্দ্র্য, মমতা, আকৃতি, প্রকৃতি ও রংয়ের দিক দিয়া বিভিন্নতা ও পার্থক্য করিয়াছি। ইহার মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ রহস্য ও হিকমত নিহিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

"আমি এই পার্থিব জীবনে উহাদের জীবিকাকে উহাদের মধ্যে বর্ট্টন করিয়াছি। আর কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। ফলে একে অপরকে ঠটট্টা-ব্দ্দ্রপের পাত্রে পরিণত করিবে" (8 : ৩২)।
"লক্ষ কর যে, আমি কির্রপ কতকতে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ ও মহত্তৃ দান করিয়াছি। পরকালের মর্য়াদা ও মহত্ত্ই ইইল সর্বোচ্চ ও মহান গৌরবের বিষয়" (১৭:২১)।

আলোচ্য কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ দানের কারণ ঐই আয়াতাংশে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন, ইহার কারণ হইল, আমি উহাদিগকে যে নিয়ামত ও প্রাচুর্য দান করিয়াছি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষ করিব। ধনীদিগকে ধনাত্যতার পরীক্ষা করিব। তাহারা উহার ৃকরিয়া আদায় করিয়াছে কির্ধপে এবং আল্ধাহ্র নিকট কৃতজ্ঞত প্রকাশ করিয়াছে কিনা, তাহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে। তেমনি দরিদ্রগণকে দরিদ্রতার পরীক্ষা করিব। তাহারা দরিদ্রকানে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে।

মুসলিম শরীফে আবূ নাযরার সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : এই পার্থিব জগৎ ইইতেছে সুমিষ্ঠ স্বাদ ও সবুজ শ্যামল সজীবতায় ভরপুর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উহাতে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহা সদ্য্যবহার করার সুযোগ দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কিক্রপ কাজ কর তাহা তিনি দেথিবেন। অতএব দুনিয়াকেও ভয় কর এবং নারীগণকেও ভয় কর। কেননা বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ছিল নারী ঘটিত ফিতনা।
 পাপী লোকদ্দিগকে অ্রদিকে সতর্ক করিয়াছেন, অপর দিকে এই বলিয়া কঠোর ধমক দিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী ও বিরোধিতা করিবে, তাহাদের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ শিথিলতা প্রদর্শন করিবেন না; বরং দ্রুত হিসাব নিবেন এবং শাা্তি দিবেন।
 বন্ধুতৃ স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া সৎ ও ভাল কাজ করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিই ফমাশীল ও দয়ালু হন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : উহার অর্থ ইইন, আল্মাহ্ তাঁহার বান্দাগণের ঔনাহ্ ও অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ইহার বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন আবূ হাতিম (র)। আল্লাহ্ ত'আলার এইળ্তণ দুইটি অর্থাৎ কমাশীলতা এবং শাস্তি প্রদান করার কথা কুরআন পাকে বহুস্থানে একত্রে বিবৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :
"নিশ্চয় তোমার প্রি্তিপালক মানুষের জন্য তাহার্দের জুলুমের (ওনাহ্র) ব্যাপারে ক্ষমাশীল। আর তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতাও বটে (১৩:৬)।
"হে নবী ! আমার বান্দাগণকে বলিয়া দাও যে, আমি কমাশীল ও দ্য়ালু। আর আমার শাস্তিও নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক শাস্তি (১৫: ৪৯)।

ইহা ছাড়া আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক এবং শাস্তির ভয়ভীতি ও কঠোর হুশিয়ারী সম্বলিত বহু ঘোষণাই কুরআন পাকে উল্নেখ রহিয়াছে। কখনো আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে ইবাদত করার আহ্নান জানাইয়া বেহেশতের চিরসুখময় জীবনের বিবরণ দিয়া তাহাদিগকে লালায়িত করিয়া থাকেন। আবার কখনো পাপ হইতে বিরত থাকার আহ্ণান জানাইয়া দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার বিবরণ দিয়া কঠোর শাস্তি প্রদানের ধমক ও ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়া থাকেন। আবার অবস্থা ডেদে উভয় দ্বিবিধ আহ্নান ও বিবরণ একই সময় একই আয়াতে তুলিয়া ধরেন। আল্মাহ্ তাআলা আমাদিগকে তাঁহার বিধানের আনুগত্য করার তাওফীক দিন এবং পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করার ফ্মতা দান করুনন৷ পরন্তু তাঁহার দেওয়া সংবাদককে বিশ্বাস করার মত মন ও অন্তঃকরণ দান করুুন তিনি বান্দার প্রার্থনা কবূলকারী ও শ্রবণকারী এবং দানশীল ও ক্ষমাশীল।

ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন : আবদুর রহমান (র) ... মারফূ‘ সনদে আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছুন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মু’মিন বান্দাগণ যদি‘আল্মাহ্র শাস্তির কঠোরতা অবহিত হইহতে পারিত, তবে তাহাদের কেইই জান্নাতের আশা পোষণ করিত না এবং উহার জন্য লালায়িত হইত না। শাস্তি হইতে নিক্কৃতি পাওয়াকেই যথেষ্ট ভাবিত। তেমনি কাফিরগণ যদি আল্মাহ্র রহমত ও পুরস্কারের কথা অবহিত হইত, তবে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হইত नা ; আল্মাহ্ পাক তাঁহার রহমতকে একশত্ডাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার একটি ভাগকে তাঁহার সমঙ্万 সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

এই কারণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁার নিজের কাছে রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে কুতায়বা (র)-এর মাধ্যমে আবদুল আযীয দাওয়ারদীর (র) সূত্রে আলা (র) ইইতে বর্ণনা করিয়া ইহাকে ‘হাসান’ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা, আলী ইব্ন হুজর ইহারা সকলে ইসমাঈল ইব্ন জাফফর সূত্রে আলা (র) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইততে বর্ণিত আর এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিবার সময় আরশের উপর সংরক্ষিত গ্রন্থে এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন শে, আমার রহমত আমার গযব ও শাস্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।"

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রহমতক্কে একশত অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন নিরানব্বই অংশ এবং একাংশ অবতীর্ণ করিয়াছেন ভূপৃষ্ঠে। এই একাংশের কল্যাণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াশীল হ্য় ও অনুপ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি জীবকুল তাহাদের শিও্রের দুঃฆ-কষ্টের আশংকায় নিম্নদ্রে হইতে কোলে তুলিয়া লয়।" এই হাদীসকেও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

> সূরা আন‘আমের তাফসীর সমাপ্ত
> সকল প্রশংসা ও কুতজ্ঞতা
> একমাত্র তাহার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

# সूরत ज" রাए <br> ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ, মক্কী 


$॥$ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (ษর্তু) ॥


১. আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ।
২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ কর্গা হইয়াছে, যেন তোমার মনে ইহার সম্পক্কে কোন সংকোচ না থাকে ইহার দ্রারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে আর মু’মিনদিগের জন্য ইহা উপদেশ।
৩. তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ইইতে তোমাদিগের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা ইইযাছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না । তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।
 তাফসীরকারদের মতভেদ ও উহার ব্যাপ্তি সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর বিভিন্ন রাবীর সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : ‘আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ এর অর্থ হইতেছে- আমি আল্ধাহ্ বিশদডাবে বর্ণনা করিতেছি। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

 করিয়াছেন—অতএব, তোমার মনে যেন উহার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে। কেহ কেহ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন-অতএব, মানব জাতির নিকট ইহা পৌছাইয়া দিতে এবং উহার দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে তুমি সংকুচিত হইও না। অনুরূপ ভাবে অন্যত্র
 (ঈমান ও উহার তাবলীগে) অবিচল রহিয়াছছন, তুমি সৌইইপ অবিচল থাক (8৬ : ৩৫)।

بـ, কাফির্রিদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে পার।
 সম্বেধন করির্যা বলেন :
 তাহার কর্ত্ক নির্দেশ করিবার পর সম্থ মানব জাতিকে আল্gাহ ত'আানা এই বলিয়া আহ্যান
 তোমার নিকট আগমন কর্রিয়াছেন, তাহার পাাংক অনুসরণ করিয়া চলো।
 প্রতিপাল́ক ব্যতীত অन্য कাহারও অনুসর করিও না। যদি একুপ কর তাহ হইনে 心োমরা
 जপরাধ।
 बनেन

 পৃথি寸ীর অধিকাংশ মনুষকে অনুস্রণ কর্য়া চন, তবে তাহারা তোমাক্কে আল্নাহ্র পथ হইতে বিম্মিত কর্রিয়া ছাড়িবে (৬ : ১১৬)।



#  <br>  

## ○ كُلِهِيْنِ O (I) 

8. কত জনপদকে জামি ঋ্পপস কর্রিয়াছি। আামার শাস্তি ঢাহাদিগেন্ন উপন্ন আপতিত

৫. যখন আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর অপতিত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের কথা ৩ধু ইহাই ছিল যে, নিচয় আমরা জালিম ছিলাম।
৬. অতঃপর যাহাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করা ইইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা কর্নিবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।
৭. তৎপর তাহাদিগের নিকট পৃর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাদিগের কার্যাবলী বিবৃত করিবই। আর আমি ঢো অনুপস্থিত ছিলাম না।
 বিরোধিতা ও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করার কারণে আমি কতো জনপদ ও উহাদের অধিবাসিগণকে ধ্বংস করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের এই আচরণ তাহাদের জন্য আখিরাতের অপমানের সাথে দুনিয়ার লাঞ্ৰনাকেও ডাকিয়া আনিয়াছে। যেমন অন্যত্র বনা হইইয়াছে :

जর্থাৎ আর তোমার পৃর্বেゃ রাসৃলগণকে উপহাস করা হইয়াছে। অতঃপর উপহাস কারিগণ ষে আযাবের বিষয়ে রাসূলগণকে উপহাস করিয়াছে, উহা আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে (৬: ১০) ।

আরো বিবৃত হইয়াছে :

অর্থাৎ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা ছিন জালিম। এই সব জনপদে তাহাদের ঘরের ছাদসযূহ ধ্বংসস্ষূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও ধ্ণংস হইয়াছিল (২২:8৫)।

তিনি আরো বলেন :
 وكُنًا نَحْنُ الواَرْثِثْنْ
অর্থাৎ আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ঐশ্বর্যের কারণণ দম্ু করিত। সেইখ্ি ছিল তাহাদের আবাসভূমি। তাহাদের পর সেইগুলিতে সামান্যই বসবাস করা হইয়াছিল। আর আমিই (উহাদের) মালিক রহিয়া গিয়াছি (২৮: ৫৮)।
 অপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা যখন দ্বিহররে তাহারা বিশ্রাম করিতেছিন। অর্ধাৎ আল্লাহৃর আयাব ও শাস্তি তাহাদের উপর রাত্রিতে ও দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল তখন আপতিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই উভয় সময়ই হইতেছে গাফলত ও উদাসীনতার সময়। বেমন আল্লাহ্ বলেন :



অর্থ! তবে কি জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা বাড়িতে নিদ্রায় থাকিবে আর তাহাদের উপর আমার শাত্তি আসিবে তাহা ভয় রাখে না অথবা জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা খেলায় মত্ত থাকিবে তাহাদের উপর আমার শাস্তি আসিবে, তাহা কি ভয় রাথে না ? (৭: ৯৭-৯৮)। আল্লাহ্ তা‘লা আরো বলেন :



অর্থাৎ যাহারা নানারূপ হীন চক্রুন্তে লিপ্ত থাকে, তাহারা কি এইর্রপ আশংকা হইতে মুক্ত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে যমীনে ধসাইয়া দিবেন না ? অথবা এমন দিক হইতে তাহাদের উপর আযাব নামিয়া আসিবে না যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা নাই ? অথবা তাহাদিগকে তাহাদের চলাফিরা করার সময় ধরিয়া ফেনিবে না ? ইহাতে তাহারা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না। অথবা তাহাদিগকে তাহাদের ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিবে না ? তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়াদ্র, পরম দয়ালু (১৬:8৫-8৭)।
 নাযিল হইবার সময় তাহাদের একই কথা ছিল যে, তাহারা নিজেদের পাপ ও অপরাধের বিষয় স্বীকার করিয়া নিল এবং নিজদিগকে উক্ত আযাবের উপযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইল। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :
 ধ্রংস করিয়া দিয়াছ্- যাহার অধ্বিবাসীরা জালিম ছিল; আর তাহাদের পর অন্য জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা সেই জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিন পলায়ন করিও না, তোমরা নিজ্জেদের বাসস্থানসমূহ ও বিলাস-ব্যাসনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো; হয়তো এ বিষয়ে তোমদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে। তাহারা বলিল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য ! আমরা তো নিশ্য়়ই জালিম ছিলাম।

আমি তাহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত ভস্মের ন্যায় না করা পর্বন্ত তাহাদের সেই আর্তনাদ অব্যাহত রহিল।
 স্পষ্টরূপে বিখ্দ্র ও সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইব্ন হুমাইদ (র) আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : খোদার গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাতিই ঞ্পংস হইবার পূর্বে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া সানুনয় চীৎকার করিয়াছে।

হাদীসের রাবী আবূ সিনান (র) বলেন, আমি আবদুল মালিকের নিকট জ্জ্ঞ্যসা করিলাম, ইহা কীরূপে হইতে পারে ?

তিনি তখन এই আয়াত পাঠ করিলেন : فَمَا كَنَ دَعْوَاْمُوْ

 আল্মাহ্ তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞ্যসা করিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী উত্তর দিয়াছিলে" (২৮ : ৬৫) ?

তিনি অন্যত্র আরো বলিয়াছেন :

## 

"সেই দিনের কথা ম্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ রাসূলদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তোমাদিগকে কী উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ?’ তাহারা বলিবে, 'আমদের নিকট (পূর্ণ) জ্ঞান নাই; তুমি নিশ্য়-ই গায়বী বিষয়সমূহ সম্পর্কে মহাজ্ঞানী" (৫: ১০৯)।

আল্লাহ্ তা‘আলা যে দীন বা জীবন-বিধান দিয়া জাতিসমৃহের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে তাহারা রাসূলদিগকে কী উত্তর দিয়াছে, কিয়ামতের দিন তাহাদের নিকট আল্লাহ্ তা‘আলা তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। অনুর্রপভাবে রাসূলদিগকেও ঢাঁহাদের রিসালাতের দায়িত্ম পালন ও জাতিসমূহের নিকট ইইতে প্রাপ্ত উত্তরের ধরন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা কর্তৃক আলোচ্য আয়াতের এইর্দপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া ... ইব্ন উমর (রা) (হইতে পর্যায়ক্রমম নাফি, লায়স, মুহারিবী, আবূ সাইদ আল-কিন্দী, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইবৃন ইবরাহীমও) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : "হৃযূর (সা) বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রত্যেককেই তত্ত্বাবধানের ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে। নেতাকে তাহার দায়িতৃাধীন ব্যক্তিবর্গ সম্পক্কে, পরিবারের নেতাকে তাহার পরিবারের সদস্যগণ সম্পক্কে, গৃহকত্রীকে তাহার স্বামীর সংসার সম্পর্কে এবং গোলামকে তাহার মালিকের সম্পদ সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে। ইব্ন তাউস (র) হইতে লায়স (র) অনুর্রপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া ওনাইয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসের প্রথমাশশ বর্ণিত হইয়াছে।
 বলেন : কিয়ামত্তের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তাহার সম্มুখে উপস্থ্রাপিত করা হইবে। উহা তাহার আমলের কথা বলিয়া দিবে; আল্লাহ্ ज‘অলা পৃর্ণ, নিশিত ও সূক্ম ইল্ম ও জ্ঞান্ের অধিকারী। তিনি এই ইল্ম ও জ্ঞান দ্বারা সকন বিষয়়র বিশদ বিবরণ তাহার সামন্নে তুলিয়া ধরিবেন। তিনি স্বীয় বান্গাগণের ছোট-বড়, ডুচ্ছ-অতুচ্ছ সমুদয় (চিন্তা) কথা ও কার্य সম্বন্ধ্রে তাহাদিগকে অর্বহিত করাইবেন। কারণ, (স্ষীয় সৃষ্টি সম্পর্কে) 亻িনি বেখবর বা অনবহিত নহেন; তিনি কুপথে পরিচালিত চক্ষুসমূ২কে এবং অন্তরের গোপন চিন্তাসমূহকেও জানেন। অन্য্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

"আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনো বৃক্ষপত্র (মাটিতে) পতিত হয় না; আর যমীনের অন্ধকারময় অংশে য়ে শস্যকণাটি এবং যে আর্দ্র বা ওক্ক বস্তুটি পতিত হয় উহাদের তথ্যও সুশ্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রহিয়াছে" ( ৬ : ৫৯)।

৮. সেদিন ওজন ঠিক করা হইবে যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে।
৯. আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে, তাহারাই নিজ্েদের ক্ষত করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখান করিয়াছে।

তাফসীর : কিয়ামতের দিন মন্মুষের আমলসমূহকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করিবার জন্যে দাঁড়িপাল্লা প্রত্তিঠিত থাকিবে। আল্লাহ্ কাহারো প্রতি অবিচার করিবেন না। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্রও বলিয়াছেন :

"আর আমি কিয়ামতের দিনে ইনসাফভিত্তিক মানদণ্গ স্থাপন করিঁ, সুতরাং কাহারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হইবে না। আর আমলটি যদি সরিষার কণা পরিমাণ (ক্ষুদ্র)ও হয়, তথাপি আমি উহ্হা উপস্থাপিত করিব; আর আমি যোগ্য হিসাব অহীতা" (২১ : 8৭)।

তিনি আরো বলিয়াছেন :

"কিছুতেই আল্লাহ সামান্যত্ম অবিচার করেন না; অধিকন্ত্রু, আমলটি নেকী হইলে" তিনি উহাকে বাড়াইয়া দেন এবং নিজ্জের কাছ ইইয়ে বিপুল পুরস্কার দান করেন" (8:80)।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছছন :

"তারপর যাহাদের পাল্মাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সানন্দে সুখের মধ্যে থাকিবে; আর যাহাদের পাল্লাসমূই হালকা হইবে, তাহাদের স্থন ‘হাবিয়া’ হ’ইবে। তুমি কি জান.না, কী সেই হাবিয়া ? উহা উত্তপ্ত অগ্নি" (১০১ : ৬-১১)।

তিনি আরও বলিয়াছেন :


যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তথ্থন মানুষের মধ্যে না পারম্পরিক আম্মীয়তার সম্পর্ক থাকিবে আর না তাহারা একে অপরের খোঁ-খবর করিবে। যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী ইইবে, তাহারা সিদ্ধ মন্োরথ ইইবে; আর যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ হালকা হইবে, ঢাহারা সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহারা চিরকাল̣ জাহান্নামে থাকিবে" (২৩:১০১-১০৩)।

আমল, আমলনামা ও আমলের অধিকারী ব্যক্তি-কিয়ামতের দিনে মীযানে এই তিনটির কোনটিকে ওজন করা হইবে সে সম্পর্কে তাফসীকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, স্বয়ং আমনকেই ওজন করা হইৰে। তাহারা বলেন, আমল অজড় বিষয় হইলেও কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা‘আলা উহাকে জড় বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন।

বাগাবী (র) বলিয়াছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই মর্মে একটি বর্ণনা রহিয়াছে যাহা বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। উহা এই: ‘কিয়ামতের দিনে সূরায়ে বাকারা ও সৃরায়ে আলে-ইমরান দুই খানা মেঘ অথবা দুই খানা চাঁদোয়া অথবা আকাশে ছড়ানো দুই बাঁক পাখির আকারে উপস্থিত হইবে।

এইরূপে বুখারী শরীফের আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : কুরআন মজীদ উহার ধারক ও অনুসারীর সম্মুখে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট যুবকের আকারে উপস্থিত হইবে। সে জিষ্ঞiাসা করিবে তুমি কে ? কুরআন মজীদ বলিবে, আমি সেই কুরআন যাহা তোমাকে রাত্রিতে জাগ্গত রাখিয়াছে এবং দিনে তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছে।

বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত কবরের জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসে রহিয়াছে : ‘তারপর মু’মিনের কাছে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট সুঘ্রাণযুক্ত এক যুবক আসিবে। মু’মিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? যুবক উত্তর করিবে, আমি তোমার নেক আমল।

আলোচ্য হাদীসেই কাফির ও মুনাফিক সস্পর্কে উল্লেখিত ঘটনার বিপরীত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন : কিয়ামতের দিনে মীযানে মানুষের আমলনামাকে ওজন করা হইবে। এ সম্পর্কিত হাদীসে ঐইর্রপই বর্ণিত হইয়াছে যে, "একজন লোককে হিসাবের জন্যে উপস্থিত করা ইইবে। তারপর মীযানেনর এক পাল্মায় (তাহার বদ আমলের) নিরানব্বই খানা দস্তাবীয রাখা হইবে। প্রত্যেকটি দস্তাবীয মানুষের নযর যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত
 আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা‘বূদ নাই। লোকটি আরয করিবে, পরওয়ারদেগার ! এই সব (পাপের বৃহৎ বৃহৎ) দস্তাবীযের তুলনায় এই (ক্ুুদ্র) চিরকুটের কী-ই বা ওযন রহিয়াছে ? আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার প্রতি কিছুতেই অবিচার করা হইবে না। অনন্তর, সেই চিরকুট খানা অপর পাল্মায় স্থাপন করা হইবে। রাসূল (সা) বলেন : ওযনে দস্তাবীযগুলি হালকা এবং চিরকুট খানা ভারী প্রমাণিত হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে ‘সহীহ’ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন : কিয়ামতের দিনে মীযানে আমলের অধিকারীকে ওজন করা হইবে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন : ‘কিয়ামতের দিনে বিশাল দেহের অধিকারী একটা লোককে উপস্থিত করা ইইবে। কিন্তু, (মীযানে) তাহার ওজন মশার ডানার ওজনের
 করিয়া ৃনাইলেন। অর্থাৎ অতএব আমি তাহাদের জন্যে কোনর্রপ পরিমাপের ব্যবস্থা করিব ना।

আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় হহযূর আকরাম (সা) ফরমাইয়াছ্নে : "তোমরা কি তাহার (আবদুল্নাহ্ ইবৃন মাসউদের) দুই হাঁটুর নলার কৃশতা দেখিয়া বিশ্ময়বোধ করিয়া থাকো ? যাহার হস্তে আমার জান রহিয়াছে, ঢাঁহার শপথ, নিশিত ভাবে উহারা মীযানে উন্হদ পাহাড় ইইতে অধিকতর ভারী হইবে।"

উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহের মধ্যে এইর্পপ সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, সকল হাদীসই সহীহ্; কিয়ামতের দিনে মীযানে কখনো আমলকে, কখনো আমলনামকে আবার কখনো আমলের অধিকারী ব্যক্তিকে ওজন করা হইবে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

১০. অমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অম্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার বান্দাদের জন্যে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র আয়াতে তিনি ইহা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদের অকৃতজ্ঞতা দোষের উল্লেখ পৃর্বক তাহাদের বিবেককে জাপ্রত করিতে চাহিতেছেন। তিনি পৃথিবীকে মানুষের বাসের উপযোগী করিয়াছেন; ইহাতে পর্বত ও নদী-নালা সৃষ্টি করিয়াছেন; উহাতে তাহাদের জন্যে বিশ্রামালয় ও ঘর-বাড়ি (এর উপাদান) সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাতে উপকারী বস্তুসমূহ তাহাদের জন্যে হালাল করিয়াছেন; আকাশের মেঘকে তাহদের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছছন; উহা দ্বারা তাহাদের জন্যে রিযিক উৎপন্ন করেন এবং তাহাদের জন্যে জীবন ধারণের ও জীবিকা উপার্জনের বহুবিধ উপায় ও উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতার গুণ ইইতে বঞ্চিত। তাহারা এই সকল নিয়ামতের শোকর-গুযারী করে না :

আল্লাহ্ তা‘আলা অনুর্রপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন :

আর यদি তোমরা আল্গাহ্র নিয়ামতসমূহ গণনা কর্রতত থাকো, রহাদিগকে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। কিন্তু মনুষ বড়ই অবিবেচক ও বড়ই অকৃতজ্ঞ (১৪:৩৪)।

আবদুর রহমান ইব্ন হরমুয আল-আরাজ (র) ছাড়া সকল বিশেষজ্ঞই আয়াতের অন্তর্গত


 করিয়াছে, يعيش আলোচ্য কখনো বেশ কंঠিন হইয়া থাকে। এই স্থলে উহা বেশ কঠিন হওয়ায় আরবী ভাষার 'শব্দ গঠন সূত্র-বিশেষের অনুসরণে ی এর ০ কে পেরূর্ববর্তী অক্ষর $\varepsilon$ এ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।
 :ك স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।
 ত্মেন কঠিন নহে। مــــايش শব্দের সম ওজন বিশিষ্ট শব্দ হইতেছে চতুর্থ অक্ষর উহাদের স্ব-স্ব ধাতুর অন্তর্গত অক্ষর। পক্ষন্তরে 'بَــــنُ শদ্দब্রয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত বর্ণ নহে; বরং উহারা ধাতু বহির্তৃত অর্তিরিক্ত বর্ণ। ইহাদের এক বচন হইত্ছে, যথাক্রমে
 এই শক্দত্রয় হইতে গঠিত ইইয়াছে। আর উল্লেখিত শক্দब্রল্যের চতুর্থ বর্ণগলি ধাতুর অন্তর্গত নহে
 উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত নহে; বরং উহা ধাতু বহিি্ভূত বর্ণ। ধাতু বহির্ভূত অক্ষরের বেলায় সামান্য উচ্চারণ কাঠিন্যকেও আরবী 'শব্দগঠন শাশ্ত্রে' তুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়াই এই


১১. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের ক্রপদান করি এবং তৎপর্ ফ্েের্রেশ্তাদিগকে আদম্মে নিকট নত হইঢে বলি, ইবनীস ব্যতীত সকনেই নত হয়। यাহার্রা নত হইল লে তাহাদের অত্ত্ভুক্ত হইল না।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'আनা মানব জাতিকে তাহাদের পিত ‘আদম’ (আা)-এর সম্মাन ও মর্যাদার কथা এবং তাহাদের পিতা ও তাহাদের প্রতি ইবनীস়র শ|্রতত ও ऊর্यার কथা ম্মরণ করাাইয়া দিতেছেন, যাহাত তাহারা তহাকে (ইবনীসকে) এড়াইয়া চলে এবং তাহার (র্রদর্শিত) পথসমূহ অনুসরণ না করে ? ওইжণপ তিনি অন্যত্র বনিয়াহহন :

##  

"আর সেই সম<়্ের কথা ম্য়ণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন,
 পৃর্ণতা দান করিব ও উহাতে আমার (তরফ হইতে) জ্রহ সষ্চার করিব, তখন তোমরা তাহার
 নহে। সে সিজ্দাকারীদ্দর দলহুক্ত হইতে অসশ্যত জানাইল" (১৫: ২৮-৩১)।
 ‘আদম'কে সৃট্টি করিলেন ও তাঁাকে একটা পৃর্ণ মানবদেহেন আকার দিলেন এবং উহাতে স্ষীয়
 আদম্মে সষ্থেথে সিজদা করিতে ঝেরেশশতাদর প্রতি নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা সকনে এই
 ইবनীস সশ্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারায় প্রথমদিকে কর্না হইয়াছে।
 (আমি তোমাদিগকে সুন্দর আকৃতি দিয়াছি) বাক্যদ্যে বে ‘তোমাদিগকে’ শদ্দূ্যের উল্লেখ রহহ্যাছে, উशার ব্যাখ্যা হইল-আাদমকে সৃষ্টি করিয়াছি ও সুন্দ্র অকৃতি দান কর্রিয়াছি। ইব্ন জারীী (র) এইক্রপ ব্যাখ্যাই কর্যিয়াছ্ন।



 শর্তের ভিত্তিতে 'সহীহ' নাম দিয়াছছন। जবশ্য বুथারী ও মুসলিমে উহা স্থান পায় নাই।

ইব্ন জারীর (র) জননক প্রথম যুপের তাফসীরককার হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, আয়াতের ‘তোমাদিগকে’ শক্মফ্যের ব্যাখ্যা হইবে আদমের বশশষরণণ।

 তাহার বং্শধরদিগকে সুদ্দ্ आকৃতি প্রদান কর্যিয়াছি।

जবশ্য जহাদের এই ব্যাথ্যা গহণযোগ্য নহে; কারণ, ইহার অবাবহিত পর जল্াाহ

 প্রত্যেকটির ব্যাথ্যা ‘আদম’'ই হইবে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, আয়াতে ‘তোমাদিগকে’ শদদ্দয় দ্রারা যদি আদমের বংশধরগণকক না
 কেনো ব্যবহৃত হইন ? এই প্রশ্নের উত্তর এই বে, ‘जাদম’ মানব কুলের পিত বিধায় তাঁशার


করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আর আমি তোমাদের উপর মেঘকে রাখিয়াছি আর তোমাদের উপর 'মান্না' শস্য ও ‘সালওয়া’ পক্ষী নাযিল করিয়াছি। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর যুপের বনী ইসরাঈলের কথাই বলা হইয়াছছ। কিন্তু আল্মাহৃর কৃপা যখন রাসূল পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষগণের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তখন উহা যেনো তাহাদের উপরও বর্ষিত হইয়াছে। অতএব সম্বেধধন রাসূল পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের প্রতিই হইয়াছে। অনুর্র $ভ া ব ে ~ স ৃ ষ ্ ট ি ~ ও ~ আ ক ৃ ত ি ~ দ া ন ~ আ দ ম ক ে ~ ক র া ~ হ ই ল ে ও ~ ত ি ন ি ~ য ে হ ে ত ু ~ ত া ঁ হ া র ~ ত$ বংশধরদের সকলের মূলস্বর্পপ। তাই যেনো তাঁহার বংশধরগণকেও উক্ত সময়ে সৃষ্টি ও আকৃতিদান করা হইয়াছে এবং আয়াতে সকাল মানবকুলকে সল্বোধন করিয়া তোমাদিগকে শবদ্দ্য় ব্যবহৃত হইয়াছে।

जবশ্য
 হইতে সৃষ্ট ‘আদম’কেই বুঝিতে হইইবে। তাঁহার বংশধরগণ যেহেতু মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট নহে;
 করা হয় নাই।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, ‘لالنســان' শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও কীর্রপে একক ব্যক্তি ‘আদম’-এর প্রতি প্রयুক্ত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই বে, আয়াতের ‘الانسـان' শব্দটি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া মানব জাতিকে বুঝানো হইয়াছে।

##  

১২. তিনি বनिলেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, ঢুমি নত হইল্ে না ? সে বলিল, আমি তাহার অপ্ক্ষা শ্রেয়, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম ঘ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।
 বাচক শব্দ y কে যায়েদা বা অতিরিক্ত ধরিয়াছেন। আরবী ভাষায় এইর্দপ অতিরিক্ত শদ্দের ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের কেই কেহ আবার বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত 'ইবলীসের সিজদা না করা’ অর্থে তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে এখান্ এই $y$ কে যায়েদা বা অতিরিক্ট আনা হইয়াছে। তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে ‘না’ বাচক শব্দকে অতিরিক্ত আনিবার দৃষ্টান্ত নিম্নের কবিতা চরণটিতে রহিয়াছে :
ما ان رايت ولا سمعت بــثله .

অর্ণাৎ আমি না তাহার তুল্য ব্যক্তি কিছুতেই দেখিয়াছি আর না সাদৃশ] ব্যক্তির কথা
 তাকীদের জন্যে যায়েদা বা অতিরিক্ত আনা হইয়াহছ!

ইবনে কাছীর 8 র্থ — ১৯

আয়াতে y পদকে যায়েদা ধরিলে উহার অর্থ এইক্রপ হইবে : 'যখন আমি তোমাকে আদ্দশ করিলাম, তথন কিলে তোমাকে সিজা করা হইতে বিরত রাখিল’ ? ইব্ন জারীর (র) ঊপরোল্লেখিত অভিমত দুইটিকেকে উল্নেথপৃর্বক উভয়ট্কে প্রত্যাথ্যান করত আয়াতের ভিন্নর্木প অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে אن ক্রিয়াটি টহার মূন অর্থ বহন করিতেছে। লে মতে আয়াতের অর্থ হইত্ছে, "যখন আমি তোমাকে আদ্দশ করিলাম, তখন কীসে তোমাকে বির্ত রাথিিল ও সিজদা না করিতে প্ররোচিত করিন ?'

ইব্ন জারীর (র)-এর উপরোক্ত অর্থকরণ যুক্তির দিক দিয়া শক্তিশানী ও সুসংপত। আল্লাহ সर्বশ্ষষ্ঠ জ্ঞানী।
 করিবার অপরাধ্রে চাইতে অধিকততর জঘন্য কৈফিয়ত। সে বनিতে চাহিত্তেছে বে, লে বেহেতু जদম হইচে মর্যাদায় শ্শেষ্র, আার ব্যেহু নিন্নতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সিজদা কর্রিবার জন্যে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, তাই সে
 অভিয্যেগ তুলিয়া বলিতে চাহিতেছে বে, তিনি কীক্ধপপ আদমকে সিজদা করিবার জন্যে তাহার প্রত অাদেশ দিলেন ?

অতঃপর ইবनীস আদমের উপর তাহার শ্রষ্ঠত্নের কারণ উন্লেখ করিতেতে। লে বলিতেছে, আমাকে আ๒েন হইতে এবং তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ; অা্রন মাটি হইতে ল্রেষ্ঠত। অতএব, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠতর। ইবনীস তাহার কৃত কর্মির পক্ষ যুক্তি প্রদর্শন কর্রিতে


 খাটইন। ফলে সে অাল্লাহহ তাজালার রহমত হইতে নিরাশ ও ফ্েেরেশতাদের দল হইতে বহিষ্ণৃ হইন। 'ইবনীস’ শদ্রের অর্থও হইতেছে ‘নিরাশ’।

পাপাম্যা ইবनীসের পেশকৃত যুক্তিটি তত্ত্রিক দিক. দিয়াও অন্টঃभারশৃন্য। कারণ, মাটির

 দোয রহিয়াছে। তাই দেখা গিয়াছছ, ইবনীলের উপাদান আ๒্ত ও উহার বৈশিষ্টেসমূহ তাহাকে প্রতারিত করিয়াহূ, তাহাকে আল্লাহ্ ত'জনানার অবাষ্য করিয়াহ্ এবং তাহার গयবে তাহাকে পতিত করিয়াছছ। অপর পক্ষ আদমের উপাদান মাঢি ও উহার বৈশৈষ্ট্যসমমহ তাহাকে উপকৃত
 হইয়াছেন।

মুসলিম শরীফए অয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি বনেন : হযূর (সা)
 এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছছন, তাহা হইতে। মूসলিম শরীীফফন বর্ণনার ভাय্য ঊপর্রাক্তন্রশ।

ইব্ন মারদুবিয়া আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিল। আয়িশা (রা) বলেন : হুফূর (সা) বলিয়াছেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলা ফেরেশতাদিগকে আরশের নূর হইতে ও ‘জিন’ কে বিওদ্ধ অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে।

রাবী ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : আমি নুআইম ইব্ন হাম্মাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আবদুর রায়যাক (রা) হইতে এই হাদীস কোথায় তনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, ইয়ামানে তনিয়াছি। এই হাদীসের গায়ের সহীহ্ বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছ্- আর আয়তলোচন্ন ‘হ্র’কে যাফরান হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) হাসান (রা) হইতে মাতার আল-ওয়ারাক, ইব্ন শাওয়াব, মুহাশ্মদ ইব্ন কাছীর, আল-হুসাইন, আল-কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (রা) خَلَتْتْنَ منْ نَارُ وَخَلَقْتْتَ مـنْ طِبِنْ (আমাকে আগুন হইতে ও তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ) আয়াতাংশের ব্যাথ্যা প্রসস্গে বলিয়াছেন, ইবলীস যুক্তি প্রয়োগ করিল এবং সে-ই সর্ব প্রথম যুক্তি প্রয়োগ করিল। এই হাদীসের সনদ সহীহ্। ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবৃন সীরীন (র) বলেন : সর্ব প্রথম ইবনীসই যুক্তি প্রয়োগ করে। এবং এইর্রপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াই চন্দ্র-সূর্যের অর্চনা চালু হইয়াছে।

১৩. তিনি বলিলেন, এই স্থান ইইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পার্র না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, ঢুমি অধমদিগের অন্তর্ভুক্ত।
38. সে বলিল, পুনর্নুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।
১৫. তিনি বলিনেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদের অন্তর্তুক্ত হইলে।

তাফ্সীর : আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার প্রাকৃতিক বিধান ও স্বাভাবিক নির্দেশের মাধ্যমে ইবনীসকে বলিতেছেন, আমার আদেশ পালনে তোর অবাধ্যতা ও আমার আনুগত্য হইতে তোর বহির্গমনের কারণে তুই উহা হইতে নামিয়া যা; কারণ উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হইবার অধিকার নেই।

 অর্থ হইতেছে, 'তুই জান্নাত হইতে নামিয়া যা; উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হই্যার অধিকার নাই’। ইবনীস তাহার উচ্ডত্ম বিচরণ ক্ষেত্রে বে منزلة (সমান)-এর অধিকারী ছিল, এখানে

লেই منزل (সস্মান)-কেও সর্বনামের বিশেষ্যকরপপ নির্দিষ করা যায়। ইবनীসের কার্य তাহার জন্যে তাহার উफ্দেশ্যের বিপরীত ফল্ জানয়ন করিন।

অভিশধ্ঠ হইবার পর ইবनীস প্রিশোধ স্থৃহা চরিতার্থ করণের কথা চিত্তা করিল এবং আল্লাহ্ ত'জালার নিকট সময় পার্থলা করিন।

আল্লাহ্ ত'আলা কর্ত্ক ইবनীलের সময় প্রার্থনা মজ্জর করিবার মধ্যে হিকমত, যুক্তি ও তাঁহার ইচ্ম রহহ্যাঁছ। কেছ তাঁার ইচ্মার বিরোধিত করিতে পারে না। তিনি হিসাব গ্রহণে বিলব্বকারী নহেন।

১৬. সে বলিল, ঢুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁত-পাতিয়া বসিয়া থাকিব।
১৭. অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই, তাহাদের সন্মুখ, পচাত, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি ঢাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।

তাফ্সীর : ইবলীস আল্লাহ্র নিকট হইতে সময়প্রাপ্ত ও আশ্বস্ত হইবার পর স্বীয় সত্যদ্রাহী ও ন্যায়-বিদ্বেবের স্বভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে আল্লাহ্কে বলিতে লাগিল, যাহার কারণে তুমি আমাকে ধ্ধংস করিয়াছ, তাহার বংশধরগণের জন্যে সত্যপথে ও মুক্তির পথে বসিয়া থাকিব এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিচ্রুত করিব; যাহাতে তাহারা তোমার ইবাদত না করে এবং তোমাকে এক বলিয়া স্বীকার না করে।
 করিয়াছ; অন্যান্য তাফ্সীর্রকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন ‘যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ’। আবার কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলিয়াছেন যে, শপথের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী উহার অর্থ হয় ‘আর্মাকে তোমার শুমরাহ্ করিবার কার্যের শপথ করিয়া বলিতেছি'।

आওন ইব্ন আবদুল্নাহ্ হইতে মুহাশ্মদ ইব্ন সূকাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আওন ইব্ন আবদুল্নাহ্ (র) বলিয়াছেন : উহার তাৎপর্য হইববে 'মক্কার পথ’।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, 'সঠিক এই যে, অধিকতর ব্যাপক’। আমি বলি ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীजে ইব্ন জারীরের কथারই সমর্থন পাওয়া যায়। সাবরা ইমাম আহমদ ইব্ন আবুন ফাকিহ হইতে যथাক্রডে সালেম ইব্ন আবুল জা'দ মূসা ইব্নুল মুনাইয়িব আবৃ ওকায়েলকে আসৃ-সাকাফী, আবদুল্নাহ্ ইব্ন ওকায়িল, হাশিম ই<্নুল কাসিম বর্ণনা করিয়াছেন, সাবুরা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে eনিয়াছি, "নিশয় শয়তান আদমের উদ্দেশ্যে তাহার পথসমূহে বসিয়া

রহিয়াছে। তাহার উল্লেশ্যে সে ইসলামের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি কি তোমার ఆ তোমার পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে ? সেই আদম-তনয় শয়তানের কথা অমান্য করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। শয়তান তাহার .উস্mেশ্যে হিজরতের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি কি হিজরত করিবে ? আর তোমার দেশকে ও তোমার আকাশকে ছাড়িয়া যাইবে ? অথচ, মুহাজির ব্যক্তির মর্যাদা ঘোড়ার মর্যাদার সমতূল্য বৈ উহা হইতে অধিকতর নহে। আদম তনয় তাহার কথা না মানিয়া হিজরত করিয়াছে। তারপর, সে আদম তনয়ের উল্লেশ্যে জিহাদের পথে বসিয়া রহিয়াছে। জিহাদ-নাফসের জিহাদ ও মালের জিহাদ দুই-ই হইতে পারে। সে আদম তনয়কে বলিয়াছে, 'তুমি কি যুদ্ধ করিবে আর নিহত হইবে ? অনন্তর, তোমার শ্তীরে (অন্যের সহিত) বিবাহ দেওয়া হইবে এবং তোমার সম্পত্তি (অপরের মধ্যে) বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে ? আদম তনয় তাহার কথাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জিহাদে অবতীণ হইয়াছে। হুযূর (সা) বলেন, বনী আদমের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এতদ্সমুদয় কার্य করে, অতঃপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ হইয়া যায়। আর যদি সে ব্যক্তি পানিতে ড়ুবিয়া ইন্তিকাল করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা‘আলার দায়িত্ হইয়া যায় জ্র যদি চতুষ্পদ প্রাণী তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিয়া নিহত করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা‘লার দায়িত্ হইয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর হামলা চালাইব’ অর্থাৎ ‘আখিরাত সম্পর্কে তাহাদের মনে সংশয় আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের পশচাৎ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব’ অর্থাৎ ‘পার্থিব বিষয়ে তাহাদের মনে আকর্ষণ ও লোভ জন্মাইতে চেষ্টা করিব; 'তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব, অর্থাৎ দীনী বিষয়ে তাহাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব অর্থাৎ তুনাহের কার্যকে তাহাদের নিকট লোভনীয় করিয়া দেখাইব।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে (আলী) ইব্ন আবূ তালহা আওফীর বর্ণনার অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : তাহাদের স্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে; তাহাদের পশচাৎ দিক হইতে অর্থ্ণৎ আখিরাতের বিষয়ে; তাহাদের ডান দিক হইতে, অর্থাৎ সৎ কার্ব্যে বিষ্যে, তাহাদের বাম দিক ইইতে, অর্থাৎ ‘অসৎ কার্যের বিষয়ে।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন आবূ আরূবাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলিয়াছছন : ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক ইইতে তাহাদের উপর আক্র্মণ চালাইবে অর্থাৎ ‘তাহাকে বলিবে, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি বলিয়া কিছু নাই। তাহাদের পশ্াৎ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রুমণ চালাইবে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে তাহাদিগকে প্রলুন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ ‘সৎ কার্যসমূহ হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেও উর্ধ্ধদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই দিক হইতে তাহাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত নাযিল হয়। ইবলীস আল্লাহ্র বান্দা ও

তাঁহার রহমতের মধ্যে আসিয়া অন্তরায় হইবার সুযোগ পায় না। ইবরাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্ন উয়াইনা, সুদ্দী এবং ইব্ন জুরায়েজ (র) হইতেও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহারা বনিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে এবং তাহাদের পশ্চাৎ দিক ইইতে অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : তাহাদের সন্মুখ দিক ইইতে ও তাহাদের ডান দিক ইইতে অর্থাৎ তাহার়া যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে পারে সেই পথে এবং তাহাদের পচাৎ দিক ইইতে ও তাহাদের বাম দিক হইতে অর্থাৎ তাহারা যে পথে ইবনীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে না পারে সেই পথে।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন : "অগ্র-পচাৎ, ডান-বাম এর সামপ্রিক অর্থ হইতেছে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য এবং নেকী-বদীর যাবতীয় পথ। ইবলীস সৎ, ন্যায়, পুণ্য ও নেকীর পথে দাঁড়াইয়া মানুষকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট থাকে এবং সে অসৎ, অন্যায়, পাপ ও বদীর পথে দাঁড়াইয়া তাহাকে উহাতে লিপ্ত ‘করিতে সচেষ্ট থাকে। নেকীর কাজকে মানুষের নিকট অকল্যাণকররূপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা এবং বদীর কাজকে তাহার নিকট কল্যাণকররূপপ প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা ইবলীসের কাজ। ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ইকরামা (র) তৎ হইতে হাকাম ইব্ন আবান (র) বর্ণনা করিয়াছ্নে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : "ইবনীস তাহাদের সম্মুখ দিক ইইতে, তাহাদের পশাৎ দিক হইইতে, তাহাদের ডান দিক ইইতে এবং তাহাদের বাম দিক ইইতে বলিয়াছে; কিন্তু সে তাহাদের উর্ষ্মদিক হইতে বলে নাই। কারণ, উর্ধ্ধদিক হইতে বান্দার প্রতি আলু আল্নাহ্ তা‘আলার রহমতই নাযিল হইয়া থাকে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন
 বা একত্বাদী পাইবে না। আর তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাইবে না, কথাটা ছিন ইবনীসের নিছক অনুমান। কিন্তু পরবর্তী বাস্তব ঘটনা তাহার অনুমানের অনুরূপই ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা‘লা অন্যত্র বলিয়াছেন :

"আর ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় অনুমানকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে; অতএব মু’মিনদের একটা দল ছাড়া সকল আদম সন্তানই তাহাকে অনুস্রণ করিয়াছে। আiর তাহাদের উপর ইবनীসের কোন ঙ্ষ্মতা ও প্রভাব ঐই উদ্দেশ্য ছাড়া কোন উদ্দেশ্যেই নাই বে, আমি (উক্ত প্রভাব দ্বারা) বে ব্যক্তি আখিরাত সম্পর্কে সংশয়ে নিপতিত থাকে, তাহা হইতে সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিব, যে ব্যক্তি আখিরাতে ঈমন আনে। আর তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বিষয়ের সংরক্ষক অধিকর্ত" (৩৪:২০-২১)।

এই কারণেই হাদীসে মানুষের উপর শয়তানের যাবতীয় প্রভাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনার বর্ণনা আসিয়াছে। হাফিজ আবূ বকর বায়যার (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

হুযূর (সা) এই দু‘আ করিতেন :
اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهنلى ومالى اللهم استرعوراتى وامن وامن روعاتى واحفظنى من بيـن يدى ومن خلفى وعن يــينى وعن شــي

"আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট আমার দীন ও দুনিয়া এবং আপনজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও বিপদমুক্তি চাহিতেছি। আয় আল্নাহ্! আমার ঞুনাহসমূহকে ঢাকিয়া দাও এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও; আর আমাকে সন্মুখ দিক হইতে, পশচাৎ দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক ইইতে এবং উপর দিক ইইতে হিফাজত করিয়া রাথো। আয় আল্মাহ্ ! আর আমি নিম্নদিক হইতে প্রতারিত হইবার হাত হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।"

এই হাদীস అধু হাফ্যি আবৃ বকর আল-বায়্যার (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান (গ্রহণযোগ্য) বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে যথাক্রমে জারীর ইব্ন আবূ সুলায়মান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতআম, উবাদা ইব্ন মুসলিম আল-ফাযারী ওয়াকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (র) বলেন : সকাল সন্ধ্যায় সর্বদা হুযূর (সা) এই দুআটা পাঠ করিতেন :

اللَهم انى اسئلك العـافيـة فى الدنيـا والاخرة اللَهم انى اسئلك العفو والعـافـيـة فى دينى


"আয় আল্মাহ্ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আমার দীনী বিষয়ে ও দুনিয়াবী বিষয়ে এবং আমার আপনজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্ ! তুমি আমার তুাহ্কে ঢাকিয়া দাও এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও।

ওয়াকী (র) বলিয়াছেন : নিম্ন দিক হইতে অর্থাৎ যমীনে ধসিয়া যাওয়া হইতে।
আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, ইব্ন হিব্বান এবং হাকিম (র) উক্ত হাদীসকে উবাদা ইব্ন মুসলিমের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম উহাকে সহীহ্ সনদের হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮. তিনি বলিলেন, ‘এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও; মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিচয় আমি তোমাদের সকলের ঘ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিব'।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ইবनীসকে নাফরমানীর কারণে অভিশপ্ত ও বিতারিত করিয়া দূরে ভাগাইয়া দিলেন। অতএব ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ পরিষদ হইতে বহিষ্কার করিবার ঘোষণা
 ইইয়া যাও।
 ব্যবহার করিবার চাইতে ز তাৎপর্য রহিয়াছে। المدْ অ অর্থ ‘বিতাড়িত’ ‘বিদূরিত’।
 শব্দদ্ময়ের অর্থ্থে মধ্যে কোনর্রপ পার্থক্য নাই।

সুফিয়ান সাওরী (র) ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা। ইব্ন আব্dাস (র) হইতে আনী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্ন আব্বাস (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, ‘তুই লাঞ্ণিত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা’। সুদ্দী (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বিরাগভাজন ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা’।

কাতাদাহ (র) অর্থ করিয়াছেন, ‘তুই অভিশপ্ত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা’।

মুজাহিদ (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, তুই বঞ্চিত ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা’। রবী ইব্ন আনাস (র) উহার অর্থ করিয়াছেন : 'তুই বঞ্চিত ও লাঞ্তিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা।

আয়াতের শেষাংশের অনুক্পপ অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন :



আল্নাহ্ বলিলেন, তুই যা, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোকে অনুসরণ করিবে, জাহান্নাম তোদের (সকলের) প্রতিফল হইবে। উহা (অপরাধের উপযুক্তও) পরিপৃণ্ণ প্রতিফল-ই বটে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের উপর তোর কমতা চলে, স্বীয় চীৎকার দ্বারা তাহাদিগকে পদশ্ঘলিত কর। আর স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ কর, আর তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে তাহাদের সহিত শরীক হও। আর তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর, আর শয়তান মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনর্রপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। নিশ্যয় আমার (অনুগত) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্যতা থাকিবে না। আর তোর প্রতিপালক প্রভু যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য অভিভাবক (১৭ : ৬৩-৬৫)।

১৯. এবং বলিলাম, হে আদম ! ঢুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যथা ও বেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।
২০. অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান ঢাহাদিগকে কুমন্তণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয় ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বক্ধে তোমাদিগকে নিষেষ করিয়াছেন।
২১. সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তোমাদের হিতাকাজ্ষীদের একজন।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত আদম (আ) ও তাহার সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার জন্যে জন্নাতের একটা বৃক্ষের ফল ছাড়া উহার সমুদয় ফল ভক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এ সম্পর্কে সূরা বাক্কারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

জান্নাতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার পরম সুখৈশ্বর্য দেথিয়া ইবলীস ঈর্ষান্নিত ইইল। সে তাহাদের নিকট ইইতে জান্নাতের সুন্দর লেবাস ও অন্যান্য নিয়ামত ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও প্রতারণার পথ ধরিল। সে বলিল, ‘তোমরা যাহাতে ফেরেশেতা না ইইয়া যাও অথবা চিরঞ্জীব না হইয়া যাও, সেই উদ্দেশ্যেই আল্মাহ তোমাদিগকে এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছ্নে। এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পারিলেই তোমরা ঊপরোক্ত সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। অনুরূপ অন্যত্র আল্মাহ্ বলিয়াছেন :

ইবলীস বলিল, হে আদম ! আমি কি তোমাকে চিরঞ্জীব হইবার সহায়ক বৃক্ষের এবং এইর্রপ রাজ্যের সন্ধান দিব, याহা ধ্মংস হইবে না ? (২০: ১২০)।

 यাহাতে তোমরা ফেরেশতা হইয়া না যাও অথবা চিরজজ্জীবদের দলভুক্ত হইইয়া না যাও। অনুর্রপ ইবনে কাছীর 8র্থ — ২০


 जর্থাৎ যাহাতে উহ্গ তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয়।



পরবর্তী আয়াতে ইবলীস আল্লাহ্র শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, সে যেহেতু তাহদের পূর্ব হইতেই জান্নাতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে এবং তৎসপ্পর্কে তাহাদের চাইতে অধিকতর ওয়াকিফহান, তাই সে তাহাদের কন্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে বেশি বুঝে এবং তাহাদের ওভাকাজ্মীও বটে।
 ইইলেও সর্বত্র উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না। এখানে ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ নাই, বরং এর অর্থ হইতেছে, ইবলীস তাহাদের নিকট শপথ করিয়া বলিল। কবি খালিদ ইব্ন যুহায়ের ইব্ন আম্ম আবী যুআয়েবের নিম্নের কবিতাচরণে ' قــمس ’ '্রিয়াটি ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ ছাড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। यেমন :
وقاسمهم باللّه جهدا لا نتم * الذمن السلوى اذما نشورها .
"আর সে তাহাদিগকে কঠোরভবে আল্মাহ্র শপথ করিয়া বলিল, ‘নিচয় তোমরা ‘ছালওয়া’ পাখী হইতে অধিকতর সুস্বাদু যখন আমরা উহা ভক্ষণ করি।"

ইবলীস আল্লাহ্র শপথের সাহায্য লইয়াই হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে প্রতারণার জালে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল। মু’মিন ব্যক্তি কখনো কখনো আল্লাহৃর নামে প্রতারিত হয়।

কাতাদা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : "সে আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল, ‘আমি তোমাদের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছি। তাই আমি তোমাদের চাইতে বেশি জ্ঞান রাখি। অতএব, তোমরা আমার পরামর্শ শোন। আমি তোমাদিগকে মগলের পথেই লইয়া যাইব।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে চাহে, আমরা সহজেই তাহার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়া থাকি।

## , و(Y)  هَ (rr)


২২. এইভাবে লে তাহাদিগকে প্রবঞ্টনার দ্ঘারা অধঃপতিত করিন। অতঃপর যখন ঢাহারা সেই বৃফ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ কর্রিন, ত্থন তাহাদের নজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং ঢাহারা উদ্যান-পত্র দ্রারা নিজদিগকে আবৃত করিতে নাগিন। তখन তাহাদের প্রতিপানক ঢাহাদেরকে সম্ষোধন কর্রিয়া বলিলেন, आমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষে নিকটবর্তী হইতে বার্রণ কর্রি নাই এবং রামি কি তোমাদিগকে বनি নাই বে, শয়তান তোমাদ্দর প্রকাশ্য শক্রু ?
২৩. ঢাহারা বলিন, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজদের প্রতি অন্যায় কব্রিয়াছি, यদি ঢুমি आমাদিগকক কমা না কর এবং দয়া না কর, তবে অবশ্য আমরা wত্মিঙ্যদিগের অत्ठর্তুক্ত হইব।

তাফ্সীর : সাঈদ ইব্ন আবূ আারূবা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, উবাই ইব্ন কাব (রা) বলিয়াছ্ন : হ্যরত আদম (আ) খেজুর বৃক্ষের ন্যায় দীর্घদেरী ছিলেন। তাহার মাথায় ঘন দীর্צ কেশ ছিন। জান্নাতে তাহার তর্ হইতে ক্রুটি
 দেথিতেন না। ইহাতে লজ্জায় তিনি জান্নাতে এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি গাছ তাহার মাথার দূল জড়াইয়া ধরিল। গাছকে তিনি বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও।' গাছ বলিল 'আমি তোমাকে ছাড়িব না।’ আল্নাহ্ ত'আলা তাহাকে ডাকিয়া বনিলেন, ‘ওহে आদম ! আমার কাছ হইতে কি ভগিয়া যাইত্ছ ? তিনি বলিলেনন, ‘পরওয়ারদেগার ! তোমা ইইতে আমার নজ্জা হইত্তে।

ইব্ন জারীর এবং ইব্ন মারদুবিয়া ... উবাই ইবৃন कাব (রা) হইতে উপর্রাক্ হাদীসকে
 আলোচ্য হাদীস স্য়ং রাসূলুলাহ্ (সা)-এর বাণী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, উহার চাইতে লেই সনদই অধিকতর শক্তিশানী, याহাতে উহাকে উবাই ইব্ন কা‘ব নিজস্ব কথা (حديث مـوفـرن) বनिয়া উল্gেথিত হইয়াহে।

ইব্ন आব্মাস (রা) হইতে যথাক্রূে সাঙ্দ ইব্ন যুবায়ের তৎ হইতে মিনহান ইব্ন আমর হাসান ইব্ন আস্মারাহ সুফি্য়ান ইব্ন উয়াইনা ও ইব্ন মুবারক এবং আবদুর রায়্যাক বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : "আল্লাহ् ত'অাना হযরত আদম (অা) এবং বিবি इওয়াকে যে গাছের কাছে যাইতে নিষেষ করিয়াছিলেন, উহা ছিন ‘গন্দম’ বা ‘গম গাছ’ তাঁারা
 आবৃত করিত : ডুমুর গাছ্র পাত একটির সাথে আরেকটিকে জ্োড়া িিয়া উशা মারা নিজেদের গা ঢাকিতে লাগিলেন । হযরত আদম (অ) জান্নাতে দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি গাছে তাঁার যাথার চूল জড়াইয়া গেন। আল্লাহ্ ত'আ্ানা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন : ওহে आদম! आयার নিকট হইতে কি তুমি পালাইতেছ?' হ্যরত আদম (অ) বলিলেন, ‘পরওয়ারদ্দগার! পালাইতেছি না; কিজ্ু তোমা ইইতে আমার নজ্জাবোধ হইতেছে। আল্মাহ তাআালা বলিলেন, आমি জান্নাতে তোমার জন্যে ভে সকল নিয়ামত হালান কর্রিয়া দিয়াছিলাম, উহারা কি উহা হইতে সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিকতর ছিল না যাহা ঢোমার জন্যে হারাম করিয়াছিলাম।

১৫৬
হযরত आদম (অা) বলিলেন, পরওয়ারদেগার ! নিচ্যইই। কিত্ুু তোমার ইয়যাতের কসম ! आমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, কেহ তোমার নানে মিথ্যা শপথ করিতে পারে। শয়তানের এই শপথের বর্ণনা আাল্লাহ্ তাঅালা এইল্রপে দিয়াছেন :



আল্নাহ্ ত'জালা বনিলেন, আমার ইয়याতের কসম! आমি তোমাকে ষমীনে নামাইব, অতঃপর তুমি সেখানে কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত জীবিকা লাভ করিতে পারিবে না। অতঃপর
 পানীয় গ্রহণ করিতেন।

কিন্ভু তাহাকে যমীনে অধ্রর্র ও অপর্যাঙ খাদ্য ও পানীয়ের নিকট নামাইয়া দেওয়া হইল। আল্মাহ্ ত'জালা তাঁাাকে লোহার ব্যবহার শিখাইলেন এবং কৃষিকার্য করিবার নির্দ্রেশ দিলেন। তিনি কৃষিকার্य করিলেন। তিনি বীজ বপন করিলেন এবং জমিতে পানি দিলেন। শস্য পাকিবার পর উহা কাটিলেন, মাড়াইলেন এবং থোসা ছড়াইলেন। শস্য পিষিনেন, খামির বানাইলেন,
 চাহিয়াছিলেন, এইভবে তাহাকে ততটুম পরিশ্রম-ই করিতে হইন।

সাওরী (র) ... ইব্ন আব্বাস (র্রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইবৃন আব্মাস (রা) বলেন: জান্নাতে হয়ত আদম (অ) ও বিবি হাওয়া (ড্মমু) বৃক্ষের পাত দ্যারা নিজ্জেদের গার্র ঢকিয়াছিলেন।

ইবৃন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনার সনদ সহীহ্।
มুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : তাহারা জান্নাতের পাতা দ্যারা কাপড়ের ন্যায় নিজেদ্দের গাত্র আবৃত করিতে লাগিলেন।



এই আয়াতের ব্যাহ্যায় ওয়াহাব ইবৃন মুনাব্বিহ্ (র) বनিয়াছছন : জান্নাতত হযরতত আদম (অ) ও বিবি হাওয়ার লেবাস ছিন ‘নृর’ কেহ কাহারো ও্ভাস্গ দেখিতে পাইতেন না। নিষিদ্ধ


ইব্ন জারীী (র) ওয়াহাব ইব্ন যুনাঝ্ষিহ্ (র) হইতে উক্ত ব্যাথ্যা সহীহ্ সন্দদ বর্ণনা করিয়াছ্ন।

আবদ্রু রায়্যাক (র) মামার সৃত্র্র কতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, কাতাদা (র) বনেন : হযরত आদম (অ) বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার ! आমি তওবা করিলে এবং ফমা
 তুমি এইক্রপ করিলে आমি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করিব। आর ইবনীস ? Mে আল্লাহৃ
 তাহাকে তহাই দিয়াছেন।
 বলেন : হযরত আদম (অা) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পর আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাকে জিঞ্gাসা

করিলেন, আমি যে গাছের কাছে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিলাম, কেন্ো তুমি উহার ফল খাইলে ? হযরত আদম (আ). বলিলেন, 'হাওয়া' আমাকে পরামর্শ দিয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন, 'আমি তাহাকে এই শাস্তি দিতেছি যে, গর্ভে সন্তান ধারণকালে এবং প্রসবকালে তাহাকে কষ্ঠ ভোগ করিতে হইবে। বিবি হাওয়া ইহা ওনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, (প্রসবকালে) তোমাকে ও তোমার সন্তানকে কাঁদিতে হইবে।
(K) বলিয়াছেন : হযরত আদম (আ) তাঁহার পরওয়ারদেগারের কাছ হইতে এই কথা কয়টিই শিখিয়া লইয়াছিনেন।

# 隹 (rq)  

 O (ro)২৪. তিনি বলিলেন, তোমরা একে অপরের শক্রু হইয়া নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে কিছ্রকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।
২৫. তিনি বলিলেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্য হইবে এবং সেখান হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।

তাফসীর : কাহারোর মতে ‘‘مْبُط, (তোমরা নামিয়া যাও) আয়াতাংশে যাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহারা হইত্ছে আদম-হাওয়া এবং ইবলীস ও সাপ। কেহ কেহ আবার সাপকে উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহৃই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শক্রুতায় দুইটি পক্ষ হইত্ছে আদম ও ইবলীস। এই কারণেই ‘সূরা তাহায় ক্রিয়ার
 সকলে উহা হইতে নামিয়া যাও। বিবি হাওয়া হযরতত আদম (আ)-এর পক্ষের অন্তর্গত, আর সাপের উল্লেঝ সঠিক হইলে উহা ইবলীসের পক্ষের অন্তর্গত।

তাফসীরকারগণ প্রত্যেকের অবতরণ স্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা বিধর্মী ইসরাইলী গল্পকারদের কল্পিত গद्প বনিয়া মনে হয়। আল্লাহ্ই উহাদের বিফদ্ধতা সম্পর্কে অধিকতম জ্ঞানী। এই সকল স্থানের অবস্থান নির্ধারণে যদি মানুষের দীন বা দুনিয়ার কোন ঊপকার সাধিত হইত, তবে নিশ্য় আল্মাহ্ বা তাঁহার রাসূল (সা) উহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন।
(আর शৃথিবীতে তোমাদের জন্যে নির্দ্রিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান-স্থান এবং জীবন ধারণের উপকরণ থাকিবে) আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, এখানে তাহাদের অবস্থানকাল এবং হায়াত পূর্ব হইতে তাকদীর কর্তৃক নির্ধারিত থাকিবে।



মাটির নিম্নস্থ অবস্থান স্থল। উভয় রিওয়ায়েতই ইব্ন আবূ হাতিম (র) কর্তৃক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

অনুর্রপভাবে অন্যত্র আন্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :
"উহ (পৃথिবীস्থ উপকরণসমৃহ) ইইতেই আমি তোমাদিগকে সৃট্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিব এবং পুনরায় উহা হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করিব-(সূরা তাহা)।
 বলিতেছেন যে, পৃথিবী মানুষের "ইহকানীন জীবনের অবস্থান স্ছান। এখানেই সে জীবন ধারণ করিবে, এখানেই সে ম্ত্যুবরণ করিবে ও ‘কবর’ বা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান স্থান প্রাপ্ত হইবে আর এখান হইতেই সে কিয়ামতের দিনে পুনরুথিত হইবে : বে কিয়ামতে আল্ধাহ্ সকলকে একত্রিত করিবেন এবং সকলকে তাহাদের স্ব-স্ব আমলের অনুর্রপ প্রতিফল প্রদান করিবেন।

২৬. হে বনী আদম! তোমাদের নজ্জাস্গান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্ব্যেৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহুর নিদর্শনসমূহের অন্যত্ম, यাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফ্সীর : আল্নাহ্ তা‘আলা মনুষের জন্যে যে লেবাস ও পোশাক সৃষ্টি করিয়াছেন, এখানে উহা উন্নেখ করিয়া তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে বলিতেছেন। اللبــاس —uাহা দ্বারা গোপনীয় স্থান আবৃত করা হয়; আর الريش ও—याহা দ্বারা বাহ্য সৌন্দর্য লাভ করা হয়। প্রথমটি হইত্ছে অতীব প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অতিরিক্ত ও পরিপূরক।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, ‘আরবী-ভাষায় الريـاش শক্দের অর্থ হইতেছে, 'গাহ্হস্থ সরজ্জাম’, বহিঃ পরিধ্য়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবุন আবূ তালহা (র) এবং তাহা হইতে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন : الرياش শক্দের অর্থ হইতেছে ‘সস্পদ। মুজাহিদ, উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, সুদ্দী, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এইর্রপ-ই বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আল-আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন : الريـنش পোশাক, জীবন-ধারণ-উপকরণ, নিয়ামত।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : الرين সৌন্দর্य। ইমাম আহমদ (র) আবুল আলা শামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলা শামী বলেন : ‘একদা আবূ উমামা (র) একখানা নূতন কাপড় পরিধান করিলেন। যখন উহা তাঁহার গলদেশ পর্যন্ত পৌছিল, তিনি বলিলেন :

> الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى خـياتى
'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আমাকে এমন কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, যাহা দ্বারা আমি নিজের তুপ্তস্থানকে ঢাকিতে পারি এবং যাহা দ্বারা জীবনে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি। অতঃপর তিনি বनিলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইইতে তনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন, হহযূর (সা) ফরমাইয়াছেন : ‘যে ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধানকালে উহা তাহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছিলে বলে :

> الحمد للّه الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى .

অত়ঃপর পুরাতন কাপড়খানা সদকা করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আল্মাহূর দায়িত্বে, তাঁহার সান্নিষ্যে এবং তাঁহার নৈকট্যে আসিয়া যায়।

তিরমিযী ও ইব্ন মাজা এই হাদীসকে আসবুগ (র) হইতে ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের এই সনরে বর্ণনা করিয়াছেন। আসবুগ রাবী হইতেছেন ইব্ন যায়দ আল-জুহানী। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন প্রমুথ তাহাকে ‘বিশ্বস্ত’ বলিয়াছেন। আসবুগের উস্তাদ হইতেছেন আবুল আলা শামী। এই হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসে তাহার নাম পাওয়া যায় না। অথচ অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। আল্মাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ মাতার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মাতার (র) বলেন যে, একদা তিনি আলী (রা)-কে একটি যুবকের কাছ হইতে তিন দিরহাম দিয়া একটি জামা খরিদ করিতে দেখিলেন। তিনি উহা পরিধান করিলে উহা তাঁহার হাঁটুর নিম্নে পায়ের নলার কোন স্থান পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িল। জামাটি পরিধান করিয়া আলী (রা) এই দু'আ পড়িলেন : الحمد للّ الذى رزقنى من الرياش ما اتجمل به فى الناس واو ارى به عورتى .
"সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার প্রাপ্য—যিনি আমাকে এইর্রপ পোশাক দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা আমি মানুষের সম্মুঘে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি এবং স্বীয় তুক্তাঙ্গ ঢাকিতে পারি। ইহা তাঁহার নিজস্ব দু‘আ, না হযুর (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত ? এই মর্মে তাঁহাকে প্রশ্ন করা ইইলে তিনি বলিলেন, 'নূতন কাপড় পরিধান করিবার কালে নবী করীম (সা) ইহা পড়িতেন।

 পড়িয়াছেন। যাহারা رفع দিয়া পড়িয়াছেন, তাহারা ইহাকে উদ্দেশ্য ধরিয়া 'jلك خــــر' অংশকে উহার বিধ্যেয় ধরিয়াছেন।

তাফসীরকারগণের মধ্যে لبـنس التـقـوى (তাকওয়ার লেবাস) এর ব্যাখ্যা সশ্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইকরামা (র) বলিয়াছেন : কথ্তিত আছে, মুত্তাকিগণ কিয়ামতে যে লেবাস পরিধান করিবেন, তাহাই হইতেছে তাকওয়ার লেবাস। ইব্ন আবৃ হাতিম (র) ইকরামা (র) হ’ইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যায়েদ ইব্ন আলী, সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্ন জুরায়েজ (র) বলিয়াছেন, ‘তাকওয়ার লেবাস’ হইতেছে ঈমান।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন শে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : তাকওয়ার লেবাস ইইতেছে ‘নেক কাজ’।

ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে দাইয়াল আমর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আব্বাস (র) বলিয়াছেন : তাকওয়ার লেবাস ইইতেছে, (নেককার মানুষের) মুখম্তলে দৃশ্যমান অভিব্যক্তি।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'তাকওয়ার লেবাস ইইতেছে, আল্লাহ্র ভয়।
আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : ‘তাকওয়ার লেবাস’ হইতেছে আল্লাহ্র ভয়ে তুপ্তাঞকে ঢাকিয়া রাখা।

প্রকৃত পক্ষে উপরোল্লেখিত সকল ব্যাখ্যাই পরম্পর নিকট সম্পর্কীয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীস ইইতে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের সমর্থন পাওয়া যায় : ইব্ন জাবীর (র) .... হাসান (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (র) বলেন : একদা আমি উসমান (রা)-কে হুযূর (সা)-এর্র মিম্বারে দণ্ডয়মান দেখিলাম। ঢাঁহার পরিধানে বোতাম খোলা একটি জামা ছিল। তিনি কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন এবং কবুতর লইয়া খেলিতে নিষেষ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোক সকল ! তোমরা এই সব (অন্যায়) গোপনকার্য হইতে বিরত থাক। আমি হুযূর (সা)-কে বলিতে গনিয়াছি, মুহাম্মদের প্রাণ যাহার হাতে, তাঁহার শপথ, যে কেহই কোন গোপনকার্য করুক না কেন, আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। কার্যটি ভাল হইলে ভাল-ই, আর কার্यটি মন্দ ইইলে মন্দ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :
 আরকামের বর্ণনা মতে এইর্রপই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় দুর্বলতা রহিয়াছে। হাসান বসরী ইইতে একাধিক সহীহ্ সনদে কিতাবুল আদাব গ্থন্থে (كــاب الادب) শাফিঈ ইমামগণ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন : তিনি উসমান (রা)-কে জুমুআর দিনে মিম্বারে দাঁড়াইয়া কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে এবং কবুতরসমূহকে যবাহ্ করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিতে ऊুনিয়াছেন। অবশ্য উসমান (রা) হইতে উপরে বর্ণিত হুযূর (সা)-এর হাদীসকে হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী তাঁহার সংকলিত ‘আল-মুজামুল কাবীর’ গ্থন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি উক্ত হাদীসের আরেকটি সনদকেও উল্নেখ করিয়াছেন।

২৭. হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছ্রুতেই প্রনুক্ধ না করে—যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্ঠত করিয়াছিল, ‘্তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে ও তাহার দল তোমদিগকে এমনভাবে দেথে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক বানাইয়াছি।

তাফসীর : এখানে মানব পিতা আদম (আ)-এর সংগে ইবলীসের প্রাচীন শক্রুতার কথা উল্লেখ করত আল্লাহ্ ত'আলা বনী আদমকে ইবলীস ও তাহার বংশধর হইতে সতর্ক করিতেছেন। ইবনীস বাবা আদমকে সুখময় জান্নাত ইইতে দুঃখ-কষ্টের পৃথিবীতে নির্বাসনের জন্যে প্রয়াস পাইয়াছিল। উহা তাঁহার অপ্রকাশিত গ্তস্তান প্রকাশের কারণ হইয়াছিল। আর ইবলীসের প্রয়াসের একমাত্র কারণ ছিল প্রবল শক্রুত। । যেমন আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে ও তাহার বংশধরদিগকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করিতেছ ? অথচ তাহারা তোমাদের শক্র। জালিমদের জন্য ইহা কতই না মন্দ প্রতিদান (১৮:৫০)।

২৮. যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুব্রমকে ইহা কর্রিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহুও আমাদিণকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন। বল, আল্লাহু অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বক্ধে এমন কিছু বলিতেছ, বে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই ?
২৯. বল আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় বিচারের। তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং ঢাঁহারই আনুগত্যে বিশ্ধ্দিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোযাদিগকে সৃষ্টি কন্রিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

ইবনে কাছীর 8 र्थ — २১
৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছিল ও নিজদিগকে তাহারা সৎপথগামী মনে করিত।

তাফসীর : মুজাহিদ (র) বলেন, মুশরিকগণ উলঙ ইইয়া আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিত। তাহারা বলিত, আমাদের মাতাগণ যেভাবে আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন, সেইভাবে উলন্গ অবস্থায় আমরা তাওয়াফ করিব। কোন মহিলা উলঙাবস্থায় তাওয়াফ করার সময় লজ্জাস্থানে চওড়া রশি বা অন্য কিছু ঝুলাইয়া রাখিত আর কবিতার ঐই চরণটি আবৃত্তি করিত :
اليو? يبدو كلها وبعضه * وما بدا منه فلا احل
"আজ লজ্জাস্থান পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ পাইতেছে। আর যাহা প্রকাশ পাইতেছে উহা কাহার জন্য আমি সিদ্ধ মনে করি না।"

এই ঘট্না উপলক্ষেই আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেন :

অর্থাৎ যখন তাহারা অশ্লীল কাজ করিত তখন বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুর্ষগণকে উহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্মাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।

আমি (গ্থন্থকার) বলি : কুরায়েশ ভিন্ন অন্যসব আরব গোত্র তাহাদের ব্যবহৃত জামাকাপড় পরিধান করিয়া আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিত না। তাহারা বলিত, যেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া থাকি, সেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা তাওয়াফ করিব না। কুরাঢ়়শগণ নিজদিগকে রক্ষণশীল বলিয়া দাবী করিত। তাই তাহারা নিজ্জের পরিহিত পোশাকেই তাওয়াফ করিত।

কুরায়েশদের হইতে ধার করত পোশাক গ্রহণ করিয়া অন্য গোত্রের লোক উহা পরিধান করিয়া তাওয়াফ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ নৃতন পোশাকেও তাহারা তাওয়াফ করিতে পারিত এবং তাওয়াফ শেষে উহা ফেলিয়া দিত। উক্ত পরিহিত কাপড় আর কেইই গ্রহণ করিত না । যাহার কাছে নূতন পোশাক থাকিত না অথবা কোন কুরায়েশ হইতে ধার করত পোশাক জোগাড় করিতে পারিত না, সে উলঙ হইয়া তাওয়াফ করিত। এমন কি মহিলারাও তখন উলঞ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। তবে তাহারা তখন লজ্জাস্থানের উপর কিছু ফেলিয়া রাখিত যাহাতে লজ্জাস্থান কিছুটা হইলেও ঢাকিয়া থাকিত। অতঃপর কবিতার এই চরণ আবৃত্তি করিত :
اليوم يبدو بعضه اوكله * وما بدا منه فلا احله .

আজকে যদিও গুপ্তাঙ্গ খানিক কি সব দৃশ্যমান
বৈধকার না কাহার জন্য যা কিছু প্রকাশমান।
মহিলাগণ সাধারণত রাত্রিকালে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। যাহা হউক, আরবদের মধ্যে তখন কুরায়েশ ভিন্ন সবাই এই প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিত। তাহারা এই ক্ষেত্রে পূর্বপুরুমদের অনুসরণ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশ ও নির্ধারণের টপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তাহাদের এই ভ্রান্ত


অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! যাহারা এইর্প ভ্রান্ত-বিশ্বাস রাখে তাহাদিগকে বল, তোমরা যে সব অশ্লীীল কাজ করিত্তেছ আল্লাহ্ সেইর্পপ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক প্রশ্ন করেন :
 তোমরা জান না?

অবশেষে আল্লাহ্ পাক এই প্রসংগে তাঁহার সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশ তুলিয়া ধরেন। যেমন :
 স্থিতিমীলত্র্র নির্দেশ দেন।
 আল্নাহ্ তা'আলার পরবর্তী নির্দেশ হইল :


- অর্থাৎ তিনি আরও আদেশ করেন যে, প্রতিটি ইবাদভের ক্ষেত্রে তোমরা ন্যায়ের উর্পর স্থির থাক এবং তাঁহাকে ডাকার বেলায় আন্তরিকভাবে তাঁহার দীনের নিয়মনীতি অনুসরণ কর। আর তাহা ইইল সেই রাসূলগণণর পথ অনুসরণ করা যাঁহারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রচারের দায়িত্ণ লাভ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি এ আদেশও দেন যে, তোমরা বিখ্ধেচিত্তে অকান্ত একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত কর। কেননা যে ইবাদত শরীআত সম্মত ও শির্কমুক্ত নয় তাহা তিনি কবূল করেন না।

كَمَا بَدَكُمْ تَعُودْوْنْ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন : "তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে আবার জীবিত করিবেন"।

হাসান বসরী (র) বলেন : "যেভাবে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন কিয়ামতের দিন ঠিক সেইভাবে তোমদেরকে জীবিত করিবেন"।

কাতাদা (র) বলেন : "অনস্তিত্ হইতে তিনি তোমাদিগকে অস্তিত্ দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা বিলীন হইবে, তিনি আবার তোমাদিগকে অস্তিত্ব দান করিবেন।"

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : "যেভাবে তিনি প্রথম তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষ বিচারের দিনেও তিনি তোমাদিগকে সেইভাবে সৃষ্টি করিবেন।"

ইমাম আবূ জাফ্র ইব্ন জারীর তাবারী (র) শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহার সমর্থনে সুফিয়ান সাওরী ও అ‘বা (র)-এর বর্ণিত হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি এই:

সুফিয়ান সাওরী ও ঔবা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) আমাদিগকে উপদেশ প্রসংগে বলেন : হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহৃর কাছে হাযির হইবে নগ্ন দেহে খাতনাবিহীন অবস্থায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন : যেভাবে তরুততে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, সেভাবেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব। ইহা আমার অঙ্কার। নিশ্চয় আমি উহা করিব।'

ऊ'বা (র) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম এবং সুফিয়ান সাওরী (র) কর্তৃক বুখারীতে ইহা বর্ণিত
 করেন : "মুসলিমকে মুসলিম ও কাফিরকে কাফির হিসাবে উপস্থিত করা হইবে"।

আবুল আলিয়া (র) উহার তাৎপর্য সম্পক্কে বলেন : "আল্লাহ্ পাকের ইনমে যেভাবে বিধৃত আছে সেতাবেই তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।"

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) বলেন : "আল্লাহ যেভাবে তোমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেভাবেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হইবে।"

তাহার অন্য একটি বর্ণনায় আছে : "তোমরা দুনিয়াতে ভের্রপ ছিলে পরকালেও তদ্র্রপ হইবে।"
 আল্লাহ্ যাহার সৃষ্টির মূলে দুর্ভাগ্য রাখিয়াছেন তাহার পরিণতি দুর্ভাগ্যজনকই হইবে সে যতই সৌভগগ্যের আমল করুক না কেন। তেমনি তিনি যাহাকে সৌভাগ্যের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিণামে সে ভাগ্যবানই হইবে সে যতই দুর্তাগ্যের আমল করুক না কেন। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যাদুকরগণ দুর্ডাগাদের মতই আমল করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা সৃষ্টির মূলভিত্তিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈমান আনিল।

 ও অপরদলকে বিভ্রান্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি সে ভাবেই তোমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবে আর সেভাবেই মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উথ্থিত হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন : "আল্লাহ্ আদম সন্তানদের সৃষ্টির তরুতেই কাফির ও মু’মিন নির্ধারণ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা :

অর্থাৎ তিনিই তোমদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোর্মাদের একদর্ল কাফির ও একদল মুমিন (৬৪: ২)।

সুতরাং সৃষ্টির তরুতে যেতাবে তাহাদিগকে মু’মিন ও কাফির বিতক্ত করিয়াছেন, কিয়ামতের পরেও তিনি তাহাদিগকে সেইভাবে দুইদলে বিভক্ত করিবেন।

এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল এই : বুখারী শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে। যেমন, তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে :
"সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা‘বূদ নাই। তোমদের কেহ বেহেশতীদের কাজ করিবে। এমন কি তাহার এধং বেহেশতীদের মধ্যে মাত্র এক হাত কিংবা দুই বাহুর বিস্তার পরিমাণ দূরত্রের ব্যবধান থাকিবে। ঠিক এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি আগাইয়া आসিবে। অমনি সে দোযখীদের কাজ শুরু করিবে। অবশেষে সে জাহান্নামী হয়। তেমনি তোমদের কেহ দোযशীদের কাজ কর্রিতে থাকিবে এমনকি তাহার এবং দোযখের মাধ্যখানে মাত্র এক হাত বা দুই বাহর বিষ্তার পরিমাণ ব্যবধান থাকিবে এমন সময় তাহার নিয়তির লিখন অগ্রবী হইবে। তখন <েহেশতীদের কাজ করিতে থাক্িেবে। পরিণামে সে বেহেশতী হইবে।

সাহ্ন ইব্ন সা‘দ (রা) হইতে সন্দ সহকারে আবুল কাসিম বাগবী (র) বর্ণনা করেল যে, রাসূল (সা) বলেন : "निশয় আল্লাহৃর কোন বান্দা এমন আমল করে যাহাকে মানুষ জান্নাতীদের आমল বলিয়া মনে করে; অথচ সে জাহান্নামী। পক্ষাত্তরে কোন বান্গা এমন আমল করে

যাহাকে দোযখীদের আমল বলিয়া মনে করে; অথচ সে জান্নাতী। মূলত মানুষের আমলসমূহ তাহার শেষ কর্ম দ্বারাই বিবেচিত হয়।"

এই বর্ণনাটুকু বুখারী শরীফে উল্লেখিত উহুদ যুদ্ধের দিন কাयমান সম্পর্কিত ঘটনার অংশ বিশেষ। যাহা আবুন গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন মুতাররাফ মাদানী বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : تبـث كل نفس على مـا كــنت عليد "প্রত্যেককেই সেই অবস্থায় উঠান ইইবে বেই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল।"

ইমাম মুসলিম ও ইব্ন মাজা উহা অন্য রিওয়ায়েতেও আ'মাশের সূত্রে নিম্নর্রপ বর্ণনা করেন : ويبعث كل عبد على ما مات عليه , অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যকক্তিকে মৃতুকালে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় উঠান হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুর্রপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসও উহার সমর্থক।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য : আলোচ্য আয়াত দ্বারা যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে হাদীসগুলোও আয়াতের মর্ম বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। আন্নাহ্ পাক বলেন :

অর্থাৎ একতุবাদী দীনের জন্যে তোমার মুখম্ণলকে স্থির করিয়া নাও। তাহা হইন আল্লাহৃর সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৩০:৩০)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : "প্রতিটি মানব সন্তান প্রকৃতিগত সত্য দীনের উপর জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহূদী, থৃস্টান ও প্রকৃতি পূজক-এ র্rপান্তরিত করে।

সহীহ্ মুসলিমে আয়ায ইব্ন হিমার (র) হইততে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : "আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, আমি আমার বান্দাকে একত্বাদী হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাদের পিছু নিয়াছে। সে তাহাদের দীন হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করিয়াছে।"

এই পরস্পর বিরোধী আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমনয় সাধনের ক্ষেত্রে আমার মতে (গ্রন্থকার) এভাবে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিগত একত্বাদী হইয়াও সৃষ্টির পর তাহারা মুমিন ও কাফির হইয়া দूইভাবে বিভক্ত হইবে। মূলত তিনি মানবকে সৃষ্টিগত ভাবেই স্রষ্ঠার পরিচয় ও একত্বাদী ধারণার অধিকারী করিয়াছেন। এমন কি তিনি মানুষ হইতে উহার অঙ্রীকারও নিয়াছেন। সংগে সংগে উহাকে তিনি তাহাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্ত্রেও তাঁহার ইনমে রহিয়াছে বে, একদল দুর্ভাগা কাফির হইবে ও একদল ভাগ্যবান মু’মিন হইবে।
 নৃঠি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের এ্রককল কার্টির হইয়াছে ও একদল মু’মিন হইয়াছে (৬৪ : २)। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিল স্বীয় সত্তাকে বিক্রেয় করে। এই বিক্রয়ে সে নিজ্জকে হয় মুক্ত করে, নয় তো ধ্ণংস করে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্ঠার নির্ধারিত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইবেই। তাই তিনি বলেন : 'لذْ قَـــدرُ

 সৃষ্টিপত বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সেইমত উহাকে পথ দেখাইয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হইবে, ভাগ্যবানদের কার্যকলাপ তাহার জন্যে সহজ করিয়া দেওয়া হইইবে আর যেই ব্যক্তি দুর্ভাগা হইবে, তাহার জন্যে দুর্ভাগ্যের কার্যকলাপ সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। তাই আল্মাহ্ বলেন :
 একদনের জন্যে পথল্রষ্টতা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

 ‘বরণ" করিয়া লইয়াছে।

ইবন জারীর (র) বলেন : ইহা দ্বারা সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের অভিমত অমূলক যাহারা মনে করেন যে, আল্লাহৃ কাহাকেও তাহার কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ভ্রান্ত কাজের জন্যে তখনই কেবল শাস্তি দিবেন যখন সে জানিয়া তনিয়া তাহার প্রভুর বিরোধিতা করিয়া উহা অনুসরণ করিবে।

অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে তো শাত্তি লাভের ব্যাপারটি সর্বসম্মত অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত দিকটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পথভ্রষ্ট আর হিদায়েতপ্রাপ্তদের পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে এই দুই দলের নাম ও হুকুমসমূंহ পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন।

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও.পান করিবে, কিন্তু অপব্যয় কবিরে না। নিচয় তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ কর্রেন না।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের উলগ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসংগে ইমাম নাসাঈ, মুসলিম ও ইব্ন জারীর (র) অকটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই :

শ‘বা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিক নর-নারী সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা‘বা ঘর তাওয়াফ করিত। পুরুষগণ দিবাভাগে ও মহিলাগণ রাব্রিকালে তওয়াফ করিত। তাওয়াফকারী মহিলারা তখন নিম্ন চরণ আবৃত্তি করিত :
اليوم يبدو بعضه او كله * وما بدا منه فلا احله
 হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময়ে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন : মানুষ উলঈ হইযয়া বায়তুল্নাহ্ তাওয়াফ করিত। তাই আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। আর পোশাক বলিতে আবরুর আবরণ ও দেহ আচ্ছাদনের উত্তম পরিধেয়কে বুঝায়। আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে ইবাদতের সময় আবরুর আবরণ ও উত্তম পরিধেয় ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, কাতাদা, সুদ্দী, যাহ্হাক, যুহরী ও ইমাম মালিক (র)-সহ বহু পৃর্বসূরি ইমাম ও তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের অনুর্রপ তাফসীর করিয়াছেন। তাহারা ইহাও বলেন যে, আয়াতটি মুশরিকদের উলস হইয়া তাওয়াফ করা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে।

হাফিজ ইব্ন মারদুবিয়া (র) সাঈদ ইব্ন বশীর (র) হইতে ও কাতাদা (র) আনাস (রা) হইতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন বে, আলোচ্য আয়াতটি জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। তবে এই হাদীসটির বিশુদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত ও তার সমর্থক হাদীসসমূহের আলোকে নামাযের সময় বিশেষত জুমুআা ও ঈদের নামাयে সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা বিভিন্ন সজ্জা হিসাবে মুস্তাহাব বলিয়া গণ্য হইবে। তবে পরিষ্ষর পরিচ্ছ্ন সাদা পোশাকই উত্তম।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম। তোমাদের মৃতদের সাদা পোশাকের কাফন পরাইও। আসমুদ সর্বোত্তম সুরমা। ইহা দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে এবং চোথের পাতার পশম সংর্ষ্ষণ ও উদগম ঘটায়।"

এই হাদীসের সনদ খুবই নির্ভরযোগ্য। রাবীগণের মাঝে ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী পাওয়া যায়। হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনन মাজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন আবদুল্নাহ্ ইব্ন উসমান হইতে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে ‘হাসান সহীহ’ বলিয়াছেন।

অপর একদল হাদীসবেত্তা সামূরা ইব্ন জুন্দूব (রা) হইতে নির্ভরযোগ্য সৃত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলেন : তোমাদের সাদা পোশাক ব্যবহার করা উচিত। তোমরা তাহা পরিধান কর। কেননা উহা অতি উত্তম পরিচ্ছদ। তোমাদের মৃত্দেরও সাদা কাপড়ের কাফন দিও।

মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) হইতে বিফৃদ্ধ সৃত্রে কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে ইমাম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী এক হাজার মুদ্রার এক চাদর কিনে ছিলেন। তিনি তাহা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন।
 করো না।

পৃর্বসূরিদের একদল বলেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতাংশে গোটা চিকিৎসা বিদ্যার সমাহার ঘটাইয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন বে, ইবূন আব্dাস (রা) বলেন : যত ইচ্ম খাও আর যাহা ইচ্ম পান কর, যত্কণ না অপব্য় ও দс্ভের শিকার হও।

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ পাক পানাহার বৈধ কর্রিয়াছেন যতদ্মণ না তাহাতে অপব্য়য় ও দঙ্ভ দেখা দেয়। সনদটি বিঁ্দ।

অপর এক রিওয়াভ্যেত ইমাম আহমদ (র) .... খআয়েবের পিত হইতে বর্ণনা করেন বে, ওআয়েবের পিতা বলেন : রাসান্নুন্নাহ (সা) বলিয়াছেন : খাও, পান কর, পরিধান কর, দান কর এবং অপব্যয় ও দ尺 থেকে মুক্ত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বাদ্দার প্রাণ্ত নিয়ামতের কৃতজ্জতা প্রকাশ দেখিতে ভালবালেন।
 কাতাদা, ইব্ন মাজা ও নাসাঈ বর্ণনা কর্রেন বে, «আয়েবের পিতা বলেন : রাসূল (সা) বनिয়াছেন-দস্ ও অপব্য় মুক্ত থাকিয়া যত পার খাও, পরিষান কর ও দান কর।

ইমাম আহমদ (র) .... মিকদ্দাদ ইব্ন মা‘দিকারে আল কিন্দী ইইতে বর্ণনা করেন ভে, মিক্দাদ (রা) বলেন : রাসূলूg্মাহ (সা) বলিয়াছছন—বনী আদম্মের পেট পুর্য়া খাদ্য গ্রণ করা একটি ম্দকাজ। তাহার মেরুদঙ শক্ত থাকে সেই পরিমাণ খাদাই তহার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং সে তাহ পৃর্ণ করিতে গিয়া যেন অক-তৃতীয়াং্শ খাদ্য, এক-তৃতীয়াং্ পানীয় ও এক তৃতীয়াং্ণ শ্বাস-শ্রশ্বলের জন্যে বিভত্ত করিয়া নেয়।

নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছ্নে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসত্কিকে কোথাও ‘হাসান’ আর কোথাও 'হাসান সহীহ্’ বনিয়াছ্ন।

আবূ ইয়ালা মুসেনী (র) .... অनाস ইব্ন মালিক (র) হইতে তাহার মুসনাদ্দ বর্ণনা করেন বে, রাসৃলूল্নাহ (সা) বলেন : তোমার লোভনীয় সকন বহু আহার করাই অপব্যয় ।
 করেন--হাদীসটি গরীব। ( কেননা বাকীয়ার সূত্র 心িন্ন অন্য কোন সূত্র ইহা বর্ণিত হয় নাই।

সুদ্দী (র) বলেন-याহরা উনझ হইয়া তাওয়াফ করিত তাহারা যতদিন মক্কা শরীফে লেই ল্যেসুুম্ম অবস্থান করিত, ততদিন চর্বিজাতীয় খাদ্য আহার করা হারাম মনে করিত। আল্লাহ্
 আয়াতটির जাৎরর্য এই শে, তোমরা হানান খাদ্য হারাম কর্রিয়া বাড়াবাড়़ করিও না।

মুজাহিদ (র) বনেন : আা্নাহ্ পানাহারের জন্যে যত কিছ্ম হালাল করিয়াছেন তাহাই পানাহার কর্রিতে এখানে নির্দেশ দিয়াছ্েন।



ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আত ঝুর্যাসানী (র) বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াত পানাহার্রে সীযারেখা নির্ধারণের জন্যে অবতীর্ণ হইয়াহ্ছ।




কিংবা হারামকে হালাল বানানো। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম রাখিয়া তাঁহার নির্দেশ হুবহু অনুসরণ করাই পসন্দ করেন।

##   



 জন্য নিদর্শন বিশেষভাবে বিবৃচ করি।

তাফ্সীর : যাহারা জা্নাহৃর বিধি-বিধান ছাড়াই নিজ্জেরা কোন কোন খাদ্য, পানীয় ও পপাশাক হরামা করিয়া লইয়াছ্, , াহাদের এহেন আচ্রণ প্রতাখ্যান করিয়া আল্ধাহ পাক ঘোষণা করেন : হে মুহাম্পদ ! তুমি লেই সব মুশরিক্দের বল বে, ঢোমরা ব্যেব পানাহার ও পপাশাক পরিম্দ্দ নিজ্রেদের জন্যে হারাম কর্রিয়াহ উহ তোমাদের মনগড়া বিদঅাত ও ज্রাত্ত মত্বাদ। আन्नाহ পাক তোমাদ্দের জন্যে উহা হারাম করেন নাই। তাই তিনি বলেন :

जতঃপর आল্নাহ পাক ঘোষণা করেন :
 যাহারা আল্লাহ্র ঊপর ঈমান আনে ও পার্থিব জীবনে তাহার ইবাদত করে। পার্থিব জীবনে

 সুশরিকে্র কেেন जংশ থাকিবে না। কারণ তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম হইবে।

आবুন কাসিম जাবারাनী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন: কুরাc্যেশগণ উলশ হইয়া বায়ত়ন্নাহ তাওয়াফ করিত। তখन তাহারা শিস দিত ও তালি বাজাইত। লেই ঊপনক্ষে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য आয়াত নাযিল করেন এধং এই আয়াতে বত্ত্র পরিষনেনর জন্যে তাহাদিগকে নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।




ইবনে কাছীর 8 র্থ — ২২
৩৩. বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংপত বিরোধিতা এবং কিছুকে আল্লাহুর সাথে শরীক করা—uাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, আর আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যে সম্বঞ্ধে তোমাদের জ্ঞান नाই।

তাফ্সীর : ইমাম আহমদ (র) .... আবদুল্নাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তাআলা হইতে অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী কেইই নহে। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম স্ব-স্ব গ্রন্থে সনদসহ আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্লীলতা সম্পর্কে পূর্বে সূরা আন‘আমে আলোকপাত করা ইইয়াছে।

সুদ্দী (র) বলেন : الاثم অর্থ পাপ এবং অর্থ অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করা ।
মুজাহিদ (র) বলেন : الالث বলিতে সকল পাপকেই বুঝায় আর সেই ব্যুক্তি বে নিজ সত্তার বিরোধিতা করে। মোট কথা বাוلمিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা কর্তার নিজের সাথে জড়িত। আর البغى বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা অন্য লোকের ভিতরও ছড়াইয়া পড়ে। আল্লাহ্ পাক আলাদা উভয় প্রকার পাপকে হারাম করিয়াছ্ছে।

অর্থাৎ আল্নাহ্র ইবাদতে তোমরা শরীক নির্ধারণ কর্রিত্তেছ যাহার কোন সনদ তিনি নাযিল করে নাই।
, وآنْ تَقُولُورُ عَلى الله مَا لاَ تَعْلْمُونْ কथা প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র নামে বলিত্তে যাহা সম্পর্কে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই।
 হইতে দূরে থাক (২২:৩০)।

## 


(



৩৪. প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহ্রর্ত পরিমাণ বিলশ্ব বা তৃরা করিতে পারিবে না।
৩৫. হে বनी আদম ! यদি ঢোমাদের মধ্য হইতে কোন র্রাসূন তোমাদের নিকট जाসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোষন করিবে তাহাদ্র্ কোন তয় থাকিবে না এবং তাহারা দূঃথিত হইবে না।
৩৬. জার যাহারা আাার নিদর্শনকে প্রত্যাধ্যান কর্রিয়াছে এবং দ্ভভরে উহা হইচে মুখ ফिক্রাইয়া नाইয়াছে.তাহারাই অপ্পিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

 হইবে।

 নিকট তিনি রাসূল পাঠাইবেন যাহারা তাহাদের নিকট আল্লাহ্র বাণী বর্ণনা করিবেন এবং তাহাদিগকে সুস্ণ্বাদ দিবেন ও সতর্ক করিবেন।

نَــــنِ أَتُقَى وآصْلَحْ করিবে।

 দভ৩রে উহার অनूमরণ উপেক্ষা করিন।





৩৭. বে ব্যক্তি जাল্লাহ সম্থক্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা ঢাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার্র অপেক্ষ বড় জালিম জার কে? নির্ধারিত প্রাপ্য ঢাহাদ্র নিকট পাইবে, যত্মণ না আমার ফেব্রেশতাগণ প্রাণ হর্রণ্র জন্য তাহাদের নিকট প্ৗীছিবে ও জিজ্gাসা করিবে, আল্লাহ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে ঢাহারা কোথায় ? ঢাহার্যা বनिবে, ঢাহারাঅত্তিত্ছ হইয়াছ্ এবং তাহারা স্ধীার করিবে বে, ঢাহাহা সত্যপ্রত্যাখ্যান কর্যিয়াছিন।
 লেই ব্যক্তি হইতে বড় জালিম কেহই নহে বে আল্লাহ্ স্শ্পর্কে মিথ্যা রট্ৰা করিয়াহে। অথবা ঢাহার আয়াতংশকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে।

隹 এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সम্পর্কে তাফসীরকারদের মতভ্রেদ রंহিয়াছ।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন : তাহাদের শাস্তি স্বক্দপ যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহারা তাহা ভোগ করিবে। আল্লাহ্ সম্বক্ধে মিথ্যা রচনাকারীর শাস্তি এইর্দপ লিপিবদ্ধ ইইয়াছে বে, তাহার মুঘমও্তল মসিলিপ্ত হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : তাহাদের আমলের প্রতিদান এইর্দপ নিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ভাল কাজ করিনে ভাল ফন পাইবে ও মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল ভোগ করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ভাল-মন্দ প্রতিদানের বে অগীকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহা পাইবে।

কাতাদা (র) যাহ्হাকসহ অনেকেই এই মত পোষণ করেন। ইব্ন জারীর (র)ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারযী (র) বলেন : তাহারা নির্ধারিত কর্ম, রুথীী ও আয়ু লাভ করিবে। রবী ইবন आনাস এবং আবদूর রহমান ইব্ন যায়েদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটিই শক্তিশালী।

যেহেতু এই আয়াতাংশের পরেই বলা হইয়াছে, 'যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে'—তাই উক্ত প্রাপ্য তাহার পার্থিব প্রাপ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। অন্যত্র এক আয়াতে এই অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন :


অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে তাহারা সফলক্মা হইবে না। পার্থিব জীবনে তাহাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর তাহাদের কুফরীর কারণে আমি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব (১০: ৬৯-৭০)।

অन্যত্র आল্লাহ্ বলেन :


অর্থাৎ আর যাহারা কুফ্রী করিবে তাহাদের এই কুফনী যেন তোমাকে বিমির্ষ না করে। আমারই নিকট তাহদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর অমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্শ অবহিত করিব। নিশ্চয়ই অল্লাহ্ অন্তরসমূহের ক্রিয়াকলাপ সম্ধক্ধে সবিশেষ্ অবহিত। তাই তাহাদের সুযোগ সুবিধi অতি সামান্য (৩১ : ২৩-২৪)।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা জানাইতেছেন यে, ফেরেশতাগণ যখন তাহাদের প্রাণ হরণের জন্যে ঊপস্থিত হইবে এবং তাহাদের প্রাণঞ্গি হস্তগত করিয়া জাহান্নামে পৌছাইবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবে-তথন তাহাদিগকে ভর্ৎলা করিয়া ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করিবে; পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে ঊপাস্য বানাইয়া

অর্চনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ? তাহাদিগকে আজ তোমাদের এই সংকট উদ্ধারের জন্যে ডাক না কেন ?
 তাহাদের নিকট হইতে কোন উপকার বা কল্যাণ-আশা করিতে পারি না।
 তাহারা অবশ্যই কাফির থাকিয়া কুফরী কাজ্জে লিপ্ত ছিল।

৩৮. আল্লাহ বলিবেন, তোমাদের পৃর্বে বে জিন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা আাতনে প্রবেশ কর; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে, তখনই অপর দলকে ঢাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদিগের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের থ্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদিগকে দ্ছিঞু অগ্গি-শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্যে দ্রিతুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহে।
৩৯. ঢাহাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ন নাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম্মে ফন ভোগ কর।

ঢাফস্সীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নামে মিথ্যা রটনাকারী ও তাঁহার বাণী প্রত্যাখ্যানকারী উপরোক্ত মুশরিকদের পরিণতি সম্পর্কে থবর দিত্ছেন।

قَدْ خَلَْ منْ تُبَلْكُمْ
 ও इইতে পারে।

 অস্ধীকার ও প্রত্যাখ্যান করিবে। অন্যত আল্লাহ্ ত!আলা বলেন :

 وْمَا هُمْ بَخَارِجِبْنَ مِنَ النَّارِ
অর্থাৎ লেইদিন যখন অনুসৃত্রা অনুসার্রীদের উপর মুখ जার করিবে এবং স্বচক্ষে আযাব দেখিয়া তাহদদের সহিত সস্পক্ক ছিন্ন করিবে, তখন অনুসারীরা বলিবে, যদি আবার আমাদের প্রত্যাবর্ত্ন घট্তি, তাহ হইলে তোমরা ভেভাবে জাজ মুখ ফিলাইয়াছ, আমরাও তোমাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতাম। এইতাবে আল্লাহ্ তাহাদর কার্যাবनীর আক্ষেপজন পরিংতি দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নিকুe হইতে নিষ্ণীন্ত ইইবে না (২: ১৬৬-১৬৭)।
 যথন সমবেত হইবে।
 বলিবে। जনুসৃতরা নিজেরা পাপী হইয়া পাপী অনুসারী পৃষ্টি করায় তহাদের পাপ সর্বাধিক। ফলে তাহারা আগেই জাহন্নাল্ যাইবে। কিয়ামতের দিন অনুসারীরা তাহাদ্রে বিক্তদ্ধে আল্লাহ্র দরবার্র অভিভ্যোপ পেশ করিবে বে, ইহারাই তাহদিগকে ভ্রান্ত পথে নিয়াছে। তাহারা বলিবে:
 দ্ৰিণ বাড়াইয়া দাও। আল্gাহ্ ত‘‘‘লা অন্য় বনেন"


 বলিবে : হায়! यদি আমরা আল্লাহ্ ও রাসৃলের অনুগত হইতম।' আর তাহারা বলিবে : হে আমাদের প্রড়! আমরা আমাদের নেত ও মোড়নদের অনুণত ছিলাম। অতঃপর তাহারাই

 खেनিয়াছ্ছি এনং আমি প্রত্যেকের পাওনা তাহার হিসাবমতেই চ্কাইয়াছি।

जন্য তিনি বলেন :
 তাহাদের অমি শাস্তি বাড়াইয়া দিয়াছি (১৬ :৮৮)।
 বোঝা এবং উহার সহিত অন্নের বোঝা বহহন করে (২৯ ; ১৩)।



فَمَا كَانَ كُمْ عَلْنًِّا
 সকনেই এখন সমান।
 তাহাদের মরণণণ পর হাশরের অবস্থা সস্পক্কে জানাইয়াছেন।

यেমন তিনি বলেন :





जর্থাৎ यদি এই জালিমগণ তাহাদের প্রভুর নিকটট যথাযর্ প্রত্দিন পাত্ত হয়, তখন তাহারা পরশ্পর ঝাগড়ায় লিপ্ত হইবে। অনুসারী দুর্বল জনত তখন অনুসৃত সকল নেতৃবৃন্দকে বলিবে, তোমরা না হইলে আমরা মু'মিন হইতাম। তদুত্রে নেতৃবৃন্দ অনুসার্গিগণকে বলিবে, ঢোমাদের
 এবং ঢোমরাই উহা প্রত্যাখ্যান কর্রিয়া অপরাধী হইয়াছ। তখন দুর্বল জনতা সবল নেতগণকে বনিবে, বরং ঢোমরা দিবারার্রি আমাদিগকে প্ররোচ্না দিয়াছ যাহাতে আমরা আা্নাহ্র সহিত কুফরী করি ও তাহার শরীক নির্ধারণ করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিবে নজ্জায় মুখ লুকাইবে এবং আমি কাফির্রণণের গর্দানে শৃংখ্ল পরাইব। ঢাহারা যাহা কর্রিয়াছে তাহা ছড়া তাহাদিগকে কি অনার্রপ ফল দেওয়া হইবে? (৩৪: ৩১-৩৩)।

80. যাহারা আামার নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফिরাईয়া লয়, তাহাদের জন্য जাকাশশর জার উনুহু করা হইবে না এবং তাহারা জামাতেও
 जপরাধীদিগকে প্রতিফন দিব।
8). তাহাদের শय্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদের উপরে, আচ্ছাদনও; এইভাবে আমি জালিমদিগকে প্রতিফল দিব।
 আমল বা দু'আ কবূল হইবে না।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) উক্ত ব্যাথ্যা প্রদান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। সাওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন, তাহাদের র্রহসমৃহের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হইবে না।
সুদ্দী (র)-ও অনুরুপ বর্ণনা করেন। আরও একাধিক ব্যাখ্যাকার অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরের বর্ণিত রিওয়ায়েত উহার সমর্থক। যেমন :

ইব্ন জারীর (র) ... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) পাপীদের রূছ কবজ প্রসঙ্গ বলেন : তাহাদের রুহ নিয়া ফেরেশতা আকাশের দিকে যাইবে। যখন আকাশে পেীছিবে, তখন একদল ফেরেশতা প্রশ্ন করিবেন-উহা কি পাপীর র্দহ নহে? অতঃপর তাহারা বলিবে : অমুক, পৃথিবীতে বে ঘৃণ্য নাম লইয়া ডাকা হইত সেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। তারপর যখন তাহারা উহা লইয়া আকাশে প্রবেশের জন্যে দরজা খুলিতে বলিবে, তখন তাহা খোলা ইইবে না।' অতঃপর রাসূল (সা) আলোচ্য আয়াতাংশ পাঠ করেন।

ইহা একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ মাত্র। পূর্ণ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঔ ও ইব্ন মজা মিনহাল ইব্ন আমরের সূত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র)-ও সেই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেন। যেমন : ইমাম আহমদ (র) ... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) বলেন : "আমরা এক আনসারের জানাযা পড়ার জন্য রাসূল (সা)-এর সহিত বাহির ইইলাম। আমরা তাহার কবরের কাছে পৌঁছিলাম। যখন তাহাকে দাফন করা ইইতেছিল্ন তখন রাসূল (সা) একস্থানে বসিলেন। আমরাও তাঁহার চতুপ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপর পাখি উড়িতেছিল। তাঁহার হাতে একখানা কাষ্ঠ ছিল। তিনি উহা দ্বারা মাটি চিরিতেছিলেন। অতঃপর উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন : তোমরা কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাও। এইভাবে তিনি দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন : ঘখন কোন মু’মিন বান্দার পার্থিব জীবনের সম্পর্ক চুকাবার মুহূর্ত আসে ও পারলৌকিক জীবনের দিকে সে পাড়ি জমায়, তখন আকাশ হইততে একদন ফেরেশতা নামিয়া আসে। তাহাদের মুখমণ্তল সূর্থ্রে মত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। তাহাদের সাথে জান্নাতের কাফন থাকে। আর থাকে লাশ অবিকৃত রাখার জান্নাতী ঔষধ। তাহারা আসিয়া তাহার কাছে বসার পলকমাত্র ব্যবধানে মালাকুল মউত হাযির হন। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর বলেন : হে পরিতৃপ্ত আত্যা! আল্নাহ্র মাগফিরাত ও সত্তুষ্টির উস্mেশ্যে বাহির হইয়া আস।

অতঃপর রাসূল (সা) বলেন : পাত্র থেকে তরল পদার্থ যেভাবে সহজেই ফোটা ফোটা করিয়া প্রবাহিত হয় ঠিক তেমনি অতি সহজেই তাহার প্রাণ—বাহির হইয়া আসিবে। উহা বাহির হওয়া মাত্র পলকের ভিতর ধরিয়া জান্নাতী কাফনে রাখা হইবে। অতঃপর জান্নাতী ঔষধে তাহার লাশ অবগাহন করানো হইবে। তখন উহা হইতে মিশক আম্বরের পবিত্র ঘাণ নির্গত হইবে। অবশেশে সেই আত্না লইয়া জাহারা আকাশের দিকে যাইবে। পথে একদল

কেরেশত দেথিয়া বলিবে : এই পবিত্র আত্ৰাটি কাহার? তদুত্তর মুত্যুদূতগণ বলিব্বে : ইহা অমুকের পুত্র অপুকের। পার্থিব জীবন্ন তহাকে বে সুনাল্রে সহিত ডাকা হইত লেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। অতঃপর তাহারা পৃথিবী সংলন্ন আকাশে উপস্ছিত হইবেন। তাহারা আকাশের দরজা খোলার কথা বলার সাথে সাথে উুহা খোলা হইবে। লেখানে আল্লাহুর নৈকট্টপাত্ত ফেরেশতরা তাহাকে সাদর অত্থনা জানাইবেন ও जাহার অনুপাयী হইয়া অন্য আকাশে আগাইয়া দিবেন। এইভবে যখন সেই বহর সช্ম আকাশে পৌৗছিবে, তথন আল্মাহ্ পাক
 ফিরাইয়া দাও। কারণ, উহা হইতে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতে আমি ফিরাাইয়া দিব এবং উহা হইচে আবার বাহির করিয়া আনিব।

রাসূন (সা) বলেন : অতঃপর রুহ ফিন্রাইয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহার নিকট দুইজন ফেরেশত আসিবে। তাহারা উভয়ে তাহার পার্শ্ব বসিয়া প্নশ্ন করিবে, তোমার রব কে? সে জবাব দিবে : আল্লাহ আমার রব। তহারা আবার প্রশ্ন করিবে তোমার দীন কি? সে জবাবে বলিবে : আমার দীন হইন ইসলাম। তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে : তোমাদের ম্্য ইইতে যাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিন সে কে? সে বনিবে : তিনি রাসুনুন্লাহ্ (সা) । তাহারা প্রশ্ল করিবে : তোমার কাজ কি ছিন? সে বনিবে : আল্লাহুর কিতাব পড়িয়াছি। উহার উপর ঈমান आনিয়াছ্ এবং উহাকে সত্য বনিয়া গ্ণণ করিয়াছি। তখন আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিবেন : আমার বান্দা সত্য বলিয়াহ্। তাহাক জান্নাতের বিিছানায় স্থাপন কর ও জন্নাতের পোশাকে পরিবৃত কর আর তাহার জন্য জান্নাতের দরজা স্রিলিয়া দাও। অতঃপর লেই আত্যার সাথে জান্নাতের সং্বাগ ঘট্টে ও নিমিশের ভিতর তাহার কবর প্রশশ্ত হইয়া যাইবে।
 লোক উみস্থিত হইবে। সে বনিবে : তাহাে ঔভেষ্ম জানাও যাহার জন্যে ঢোমার এই দিনঢি আরামদায়ক হইন আর এই প্রতিশ্শতিই তোমাকে দেওয়া হইয়াছিন। তখন লেই আাত়া পশ্ল করিবে : তুমি কে? তোমার সুখম্ণল ঘুবই কন্যাণময় দেথায়। তথন সে বলিবে : আমি তোমার নেক আমন। তথন লে বনিবে- হে আমার রব! আমাকে আমার পর্রিবার্বর্গ ও ধন-সস্পদদর সহিত মিলিজ হইবার সুৰ্যো প্রদান্রে.জন্য কিয়ামত ঘটাও, কিয়ামত ঘটও।

जতঃপর রাসূল (সা) বলেন : কাফির্র বান্দার যখন পার্থিব জীবন লেষ হয় ও পরকালের यাত্রার জন্য পা বাড়া়, আাকাশ হইতে তথন কদাকার চেহারার কেরেশত নাযিল হহ। তাহারা পরিচ্ছ্মকারক পাত্র সাথে নিয়ে আসে। তাহারা আসিয়া লোকটির কাছে বসামাত্র মউতের ফের্রেশত হাবির হয়। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর তিনি বনেন : লে


রাসূল (সা) বনেন : অতঃপর তাহার দেহ হইতে আত্রাকে বিষ্ছ্নি কর্যা হয় এবং পশম

 श্থাপন করা হয়। তখन তাহা হইতে মড়কের দুর্গ্ নির্গত হয়। পৃথ্বীততও উহার দুর্গন্দ

ইবনে কাহীর 8 থ্থ - २৩

ছড়ায়। অতঃপর উহা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যায়। পথে একদল ফেরেশতার সাথে দেখা হয়। তাহারা প্রশ্ন করে : এই অপবিত্র আত্না কাহার? তখন তাহারা বলে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের। পার্থিব জীবনে তাহার যে দুর্নাম ছিল সেই নামে ডাকা হইবে। অবশেষে তাহারা উহা লইয়া পয়লা আকাশের দরজায় উপস্থিত হই্টে এবং উহা খোলার জন্য বলিবে। কিন্তু তাহা খোলা হইবে না।

অতঃপর রাসূল (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :


অর্থাৎ তাহাদের জন্যে আকাশের দরজাসমৃহ থোলা ইইবে না এবং তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছ্দি পথে উট প্রবেশ করে।

তারপর রাসূল (সা) বলেন : তখন আল্মাহ্ পাক নির্দেশ দেবেন, তাহাকে সিজ্জীনবাসীর তালিকাভুক্ত কর यাহা সর্বনিম্নভাবে অবস্থিত। অতঃপর তাহার আতা তাহার দেছে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাহার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসিবে। তাহারা তাহার কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিবে: তোমার রব কে? সে জবাবে বলিবে হায়, হায়, আমি তো জানি না। তখন তাহাকে প্রশ্ন করিবে: जোমার দীন কি? সে জবাবে বলিবে হায়, আমি তাওতো জানি না। তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে : তোমাদের মধ্যে হইতে কাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল? সে বলিবে : হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। তখন আকাশ হইতে ঘোষণাকারীর ঘোষণা আসিবে আমার বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে। তাহাকে অগ্নিশय্যায় রাখ এবং তাহার জন্য জাহান্নামের দরজা ঝুলিয়া দাও। তখন সে জাহান্নামের উত্তাপ ও তণ্ত হাওয়া প্রাপ্ত হইবে। আর তাহার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। এমনকি মাটির চাপে তাহার পাঁজরার হাড় চুরমার হৃইবে। তখন তাহার নিকট একটি লোক উপস্থিত ইঁইবে। তাহার চেহারা ও ভূষণ অত্যন্ত কদাকার ও কৃৎসিত হইইবে এবং তাহার শরীর হইতে মড়কের দুর্গন্ধ ছড়াইতে থাকিবে। সে বলিবে, তাহাকে স্বাগত জানাও যে, তোমার এই দিনটিকে পূর্ব ঘোষিত প্রত্র্রুতি মতে দুঃখময় করিয়াছে। তখন সে প্রশ্ন করিবে, কে তুমি? তোমার চেহারা হইতে .অকল্যাণ ঝরিতেছে। জবাবে সে বলিবে: আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলিবে : হে রব! তুমি কিয়ামত ঘটাইও না।

ইমাম আহমদ (র) ... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে আরও র়র্ণনা করে যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে বাহির ইইলাম। অতঃপর তিনি পূর্ব বর্ণনাটি বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় আরও বলা হইয়াছে : যখন সেই মু’মিনের রূহ কবজ করা হয়, তখন তাহার জন্যে আসমান ও যমীনের সকল ফেরেশতা দু‘আ ও সালাতে অংশীদার থাকে এবং তাহার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উনুক্ত হয়। কোন দরজায় এমন কেহ থাকে না যে তাহার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু‘আ না করে। এইভাবে সেই রূহ তাহারা সপ্ত আকাশে পৌঁছাইয়া থাকে।

বর্ণনার শেষভাগে এই কথাগুলি সংযুক্ত হয় : ‘অতঃপর সেই পাপী লোকটির জন্যে একজন অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশতা নির্ধারিত করা হয়। তাহার হাতে থাকে একটি লৌহদণ। উহা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করিলে পাহাড় ধূলিস্যাৎ ইঁইয়া যায়। অতঃপর সে উহা দ্বারা তাহাকে আঘাত করে। সংণে সংণে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। আল্লাহ্ আবার

তাহাকে অস্তিত্ণ দান করেন তথন সে আবার আঘাত করে। ফুলে সে এরূপ বিকট চীৎকার দেয় যাহা জিন ইনসান ছাড়া সকলেই তনিতে পায়। বারা (রা) বলেন : তখন তাহার জন্য জাহান্নাম্রের দরজা উনুফ্ত হয় এবং তাহার জন্য অগ্নিশয্যা বিছনো হয় ।

উপরোক্ত বর্ণনা ছিল বারা ইব্ন আযিব্ব (রা) হইতে ইমাম আইমদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা ও ইব্ন জারীর (র)-এর বর্ণিত হাদীসের। মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) ... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে : মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে ফেরেশতারা উপস্থিত হন। यদি লোকটি নেক্কার হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলেন : ছে পরিতুষ্ট আতা! বাiির হইয়া আস। ডুমি উত্তম দেহে ছিলে, তাই প্রশংসনীয়ভাবে বাহির হও, সুসংবাদ নাও। প্রভুর সন্তুধ্টি নিয়া আনন্দময় হাওয়ায় পরিভ্রমণের ফেরেশতারা আসার পণে পরিল্রমণ করার সময় এইরূপ বলিতে বলিতে আসিবে এবং যখন আকাশের দরজায় পৌছিয়া উহা খুলিতে বলিবে, তখন প্রশ্ন আসিবে : কে এই ব্যক্তি? তাহারা বলিবেন : অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হইবে : মারহাবা হে উত্তম দেছের পুণ্যাত্ন! প্রশংসিতভাবেই প্রবেশ হও এবং আল্লাহ্র সন্তোষ ও সুবাসিত পরিমণ্ডলে আনন্দময় ভ্রমণের সুসংবাদ নাও। তাহাকে এইভবে সণ্ত আকাশ পর্যন্ত বলা হইবে এবং সেখানে আন্লাহ্ পাকের দরবারে তাহাকে পৌছছানো ইইবে।

পক্পান্তরে মৃত্যুপথযাত্রী যদি পাপিষ্ট হয় जাহা হইলে ফেরেশতারা বলিবেন : হে অপিত্র দেহের কলুষিত আত্ন! নিন্দনীয়ভাবে বাহির হইয়া আস এবং তপ্ত পানি, আধার কুঠুরী ও কদাকার জুটির সুসংবাদ গ্রহণ কর। রূহ বাহির না হওওয়া পর্যন্ত जাহারা ইহা বলিতে থাকিবে। যখন রূহ বাহির হইবে তখন উহা লইয়া আকাশের দিকে উঠিবে এবং আকাশের দরজা খোলার জন্য বলিবে। সেখান হইতে প্রশ্ন করা হইইবে : লোকটি কে? তাহারা বলিবেন : অমুক ব্যক্তি। তখन তাহারা বলিবেন : না, খবিস দেহের খবিস আত্যার জন্য কোন ওভেচ্ছা নাই। নিক্দিত হইয়া ফিরিয়া যাও। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহাকে আসমান ও যমীনের মাঝ পথ ইইতে বিদায় করা হইবে এবং সে তাহার কবরে ফিরিয়া আসিবে।
 আমলসমূহ আকাশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তেমনি তাহাদের রূহও আকাশে প্রবেশের অনুমতি পাইবে না। এই মতটিতে উভয় মতের সমন্যয় घটিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

জুমহূর আইয়েমা আয়াতটি অ্ইভাবে পড়িয়াছেন এবং البحلর অর্থ তাহারা উট বলিয়াছেন। ইব্ন মাস়উদ (রা) উহার অর্থ করিয়াছ্নেন উটনীর বাচ্চা। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হইয়াছে : উটনীর জুটি।

হাসান বসরী (র) বলেন : আয়াতংশের অর্থ হইল, যতঙ্ষণ না সূঁচের ছিদ্দ পথে উট প্রবেশ করে।

আবুল আলিয়া ও যাহ্হাকও এই মত পোষণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ইইঢ়ে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) অনুরুপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ ও ইকরামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ‘জামাল’ স্থনে ‘জুমাল’ পড়িতেন। অর্থৎৎ যতক্ষণ না উটের রশি সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনিও ‘জুমাল’ পড়িতেন যাহার অর্থ মোটা রশি।
 অর্থ বিছানা।
 কর্রিয়াছেন।
 পাওনা এবং আমি তাহাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে দিব।

8२. আমি কাহাকেও সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী ইইবে।
৪৩. তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহৃরই যিনি আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ অমদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখন্ও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিন এবং ঢাহাদিগকে সম্থোধন করিয়া বনা হইবে, তোমরা यাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।

তাফসীর : আল্লাহ্ ত'আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে নেক বাদাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।
 প্রত্যংগগুিি নেক আমল সশ্পন্ন করিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফিরদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য ও অংগ-প্রত্গং ছিল নেক আমল হইতে বিরত। আলোচ্য আয়াতাংশে আল্মাহ্পাক ইহাই বুঝাইলেন বে, ঈমান ও আমল মৃলত সহজ কাজ এবং ইচ্ঘ থাকিলেই করা যায়। তাই তিনি বলেন :


غلর অর্থ হিংসা-বিদ্বেষ। বুখারী শরীফে আছে :

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যথন মু’মিনপণ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে সংযোগ পথে আবদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীতে তাহাদের পারস্পরিক জুলুমের শাস্তিস্বর্রপ সেখানে আবদ্ধ রাখা হইবে। যখন তাহাদের সেই পাপ মোচন ও বিশ্গিক্রণ পর্ব সমাপ্ত হইবে, তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। যাহার হস্ঠে আমার আত্না তাহার শপথ! তাহাদের বে কেই পার্থিব জীবনে যেরূপ সুখ নিবাসে বাস করিত তাহা ইইতে বহুণুণ সুখময়, মুক্ত ও প্রশশ্ত নিবাস তাহারা জান্নাতে পাইবে।
 বলেন : "জান্নাতবাসী যখ্খন জান্নাত্তের দিকে পরিচালিত হইবে, তখন উহার দ্বারে উপষ্থিত হইয়া একটি বৃক্ষ দেথিতে পাইবে। উহার মূলদেশে দুইটি নহর্রে দেখিতে পাইবে। একটি হইতে তাহারা পান করিবে। সংগে সংগে তাহাদের অন্তরের সকল গ্লানি ও ক্রেশ চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। উক্ত পানীয় দ্রব্য হইল শরাবান তহৃরা। অপর ঝরনাঢিতে তাহারা গোসল করিবে। সংগে সংগে তাহারা জৌলুসপূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা আর কখনও.ক্মান্ত ও রুগ্ন হইবে না।

আমীরুল মু’মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে আসিম (র) সূত্রে আবূ ইসহাক প্রায় অনুরূপ্ বর্ণনা করেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই সেই বর্ণনা আসিতেছে। উহা নিম্নে আয়াত প্রসংপে বর্ণিত হইবে $\mathrm{l}^{\boldsymbol{l}}$ ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে (৩৯: ৭৩)।

সেই বর্ণনাটি অত্যন্ত ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য।
কাতাদা (র) বলেন : আলী (রা) বলিয়াছেন : আমি অবশ্যই আশা করি বে, আমি উসমান, তালহা ও যুবায়ের (রা) আল্লাহ্ পাকের বাণী ‘আমি তাহাদের অন্তর হইইেে হিংসা-বিদ্নেষ বিলুপ্ত করিব’-এর উদ্দিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইব। বর্ণনাটি ইব্ন জারীরের।

ইব্ন জারীর (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন : আল্লাহ্র শপথ! আমাদের মধ্যকার আহলে বদর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন : जصُوْرْمْمْ مْنْ غنلً

নাসাঈ ও ইব্ন মারদুবিয়া নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন।
আবূ বক্র আইয়াশ (র) ..আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : প্রত্যেক জান্নাতবাসীই তাহার ঠিকননা জাহান্নামে দেখিবে তথন সে বলিবে, আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে হিদায়েত না করিতেন, ঢাহা হইলে আমিও জাহান্নামী ইইতাম। ইহা কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিবে। তেমনি প্রত্যেক জাহান্নামী যখন জান্নাতকে দেথিবে তখন বলিবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়েত দান করিতেন তাহা হইলে জাহান্নামী হইতাম না। উহা আক্ষেপের স্বরে বলিবে। তাই যখন জান্নাতিগণ উত্তরাধিকার স্বরূপ তাহাদের জান্নাত লাভ করিবে। তখন ঘোষণা করা হৃইবে, তোমাদিগকে সেই বস্তুর অধিকারী করা হইল ষাহা তোমাদের আমলের পুরস্কার। অর্থাৎ তোমাদের আমলের জন্য আল্লাহ্র রহমত পাইয়াছ। ফলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছ এবং প্রত্যেকের আমলের স্তর অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করিয়াছ।

এই অভিমতের সমর্থন পাই সহীহ্দ্বয়ের হাদীসে। উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন : তোমরা জানিয়া রাখ, তোমাদের আমলের বদৌলতে কেইই কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। সাহাবারা বলিরেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনিও কি নন ? তিনি বলিলেন—আল্লাহৃর দয়া ও অনুগ্থহ না পাইলে আমিও না।




88. জান্নাত্বাসিপণ অপ্মিবাসীদিগকে সप্বেষন কর্রিয়া বनিবে, আমাদ্রের পতিপালক আমাभিগকে বে ্রতিধততি দিয়াছিলেন আমরা তো ঢাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদের প্রতিপালক ঢোমািিগকে যাহা বनিয়াছিলেন, ঢোমরাও ঢাহা সত্য পাইয়াছ কি? जাহারা বनिবে, হ্যা। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী ঢাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, আন্লাহ্র ना'নত জামিনদদর উপর।
 করিত। উহারাই পরকানকে প্রত্যাখ্যান করিত।

जাফ্সীর : জালোচ আয়াত্ আল্মাহ ত'আनা পরকালে কিতাবে জাহন্নামিপণকে জাহন্নামে


 অनिবে। পৃর্ণ বাক্যের অর্থ হইৰে—জান্নাতীরা জাহন্নামিণণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে ব্রে রত্রিশ্িতি দিয়াছিলেন তাহা আমরা সম্ঠই পাইয়াছি। তোমরা কি তোমাদের প্রতুর ওয়াদা সতররূপ পাইয়াছ ? তহারা বনিধ্-োঁ।
 প্রান করেন। ハেমন :



 মৃত্যু হইবে না প্রথম মুত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না (৩৭ :৫৫-৫৭)।

মোটকথা পৃথিবীতে যাহা বলিয়াছিল আখিরাতের অবস্থা প্রত্যক্প করিয়া উহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর তাহার প্রাপ্য শাস্তি ও লাঞ্ন্না দ্বারা তাহাকে তিরক্কৃত করা হইবে। এইভবে তাহাদিগকে ফেেরেশতারাও এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিবেন :

অর্থাৎ এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছিলে। ইহা কি কোন যাদু, না তোমাদের দৃষ্টিম্রম ঘটিয়াছে ? উহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর উহা সহ্য করিতে পার আর না পার সমান কথা। ইহা তো তোমাদের কৃতকর্ম্মে ফল ব্যতীত কিছু নহে। (৫২: ১৪-১৬)।

তেমনি রাসূলুল্নাহ্ (সা) বদরের যুদ্ধে তাঁহার নিহত শক্রু সর্দারদের লাশের কাছে দাঁড়াইয়া ভৎসনা স্ব<্রপ আলোচ্য আয়াতের মর্ম বিবৃত করেন। তাহাদিগকে সম্ধোধন করিয়া বলেন : হে আবৃ জাহেন ইব্ন হিশাম! হে.উরওয়া ইব্ন রবীআ! হে শায়বা ইব্ন রবীআ ! তোমরা কি তোমাদের প্রডুর প্রতিশ্রুতি সত্য দেখিতে পাইয়াছ ? নিশ্য় আমি আমার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখিত্ পাইয়াছি। উমর (রা) বলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি লাশকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! আমি যাহা বলিতেছি তা তাহাদের হইতে তোমরা বেশী ওনিতে পাইতেছ না। কিন্তু তাহাদের জবাব দিবার ক্ষমা নাই।

 অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইল।
 বাধা থ্রদান করে, আল্লাহ্র শরীআত ও রাসূলদের আনীত জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। আর তাহারা উহার বিকল্প বক্রপথ দেখায় যেন কেছ আল্লাহূর পথ অনুসরণ না করে।
 অবিশ্বাস ‘রের, উহ্গ লঁইয়া তর্ক করে এবং উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা আল্মাহ্র দীনকে সত্য বলিয়া মানে না ও উহার উপর ঈমান আনে না। সুতরাং তাহারা অন্যায় ও পাপ কথা ও কাজে ভয় পায় না। তাহারা পরকালের হিসাব নিকাশ ও শাস্তিকে ভয় পায় না। ফলে কথা ও কাজে তাহারা নিকৃষ্টতম মানুষ।


#   

8৬. উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ‘রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্মাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ' তোমাদের শান্তি হউউ।' ঢাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাক্ষা করে।
89. यখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হৃইবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমদের সংগী করিও না।

তাফসীর : আল্মাহ্ তা‘আলা দোযখীদের সহিত বেহেশতীদের কথোপকথন উল্লেখের পর খবর দিंলেন যে, বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে পর্দা বিদ্যমান। দোযখের লোকের বোহশতে যাবার পথ বন্ধ করার জন্যই উহা রাখা ইইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) বলেন : উক্ত পর্দা হইল একটি প্রাচীর। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন :


অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ৰ ত্‘‘আলা তাহাদের (জান্নাত' ও জাহান্নামীদের) মাঝখানন একটি প্রাচীর স্থাপন করিবেন। উহাতে দরজ্জা থাকিবে। উহার অভ্যত্তর ভাগে রহমত ও বহির্ভাগে থাকিবে আযাব (৫৭:১৩)।

মূলত উক্ত দেয়ালই হইবে আ‘রাফ। আল্লাহ্ পাক ‘‘‘লেন, আ‘রাফের উপর একদল লোক থাকিবে। সুদ্দী (র) হইতেও বর্ণিত ইইয়াছে যে, আয়াতে উল্লেখিত ‘হিজাব’ হইল একটি প্রাচীর এবং উহাই আ‘রাফ। মুজাহিদ বলেন : আ‘রাফ হইল জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যকার পর্দা প্রাচীর এবং উহাতে একটি গেট থাকিবে।

ইব্ন জারীর বলেন : عـرف এর বহুবচন اعـراف এবং আরবরা মাটি হইতে উঁচু প্রত্যেকটি স্থানকে عـرف বলে। মোরগ-পাখীর উপরিভাগ যেহেতু উঁচু ও সেগুলো উঁচুতে অবস্থান করে, তাই মোরগের. ঘাড়ের উপরিভাগকে عرف বলা হয়।

সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আ‘রাফ ইইল মর্যাদাকর কোন বস্তু।

সাওরী ... ইব্ন আব্বাস হইতেও বর্ণনা করেন : মোরগের উঁচু গলদেশের মত তৈরী প্রাচীর। ইব্ন আব্বাস হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে : اعران শব্দটি বহুবচন। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী উঁচু সমতল স্থান । জিন ও ইনসানের পাপীগণকে সেখানে আবদ্ধ রাখা হয়। ঢাঁহার নিকট হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে : আ‘রাফ হইল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেওয়াল।

যাহ্হাকসহ বহু তাফসীরকার উক্ত মতের সমর্থক। সুদ্দী (র) বলেন : আর্রাফকে এইজন্যে আ"রাফ বলা হইয়াছে যে, সেখানে মানুষদের চেনার জন্য সব লোকের সমাবেশ ঘটিবে।

আ‘রাফের অধিবাসী কাহারা হইবে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তবে মতগুলি প্রায়ই কাছাকাছি এবং মূলত একই তাৎপর্য বহন করে। সেই একক মতটি হইল•

এই, যাহাদের পুণ্য ও পাপ সমান হইবে তাহারাই আর্যাফে অবস্গান করিবে। ইহার সমর্থনে
 রহিয়াছে। এক মারফূ হাদীসে আছে : আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া ... জাবিি ইবุন আবদুন্নাহ্ হইতে বর্ণিত, জবির (রা) বলেন : यাহাদ্রে পাপ ও পুণ্য সমান হইবে তাহদ্দের সস্পকে রাসূন (সা)-কে জিজ্sাসা করা হইলে তিনি বলেন : তাহারা ছইবে আর্রাকের অধিবাসী যাহারা জন্নাত্র আশায় থাকিবে।

অবশ্য বর্ণনার এই সূত্রে হাদীসটি গরীীব পর্या<়্ের। ইহার অপর সূত্রটি এই : সাঙদ ... মুযায়নার এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসৃন (সা)-কে আ'রাফেের বাসিন্দা ও পাপ-পুণ্য় সমান বাদ্গা সশ্রক্কে প্রশ্ন করা ইইলে তিনি বলেন : তাহারা যা-বাপর সেই সকল সন্তান याহারা ঢহাদের কথা অমান্য কর্রিয়া আন্ধাহ্ন রান্তায় শহীদ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) আবদুর রহমান আন মুযনী হইতে বর্ণনা করেন ভে, তিনি বলেন: রাসূন (সা)-কে আ‘রাফের অধিবাসী সশ্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : তাঁহারা মাতা পিতার অবাষ্য হইয়া অল্gাহুর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিরা। পিতামাতার নাফর্রমাनী তাহাদের জান্নাতের পথের অত্তরায় আর আল্লাহ্র রাঙ্তায় নিহত হওয়া তাহাদের জাহান্নামের পথের অत्তताয়।

जাবূ মাশারের সৃত্রে ইবৃন মারদূবিয়া, ইব্ন জারীর এবং ইবৃন অবূ হাতিম (র)-৫ উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস ও অবূ সাখদ খুদরী (রা) হইতে মারফূ . সূख্রে ইব্ন মাজা উক্তু হাদীস বর্ণনা করেন। এই মারফৃ হাদীলসে বিষদ্জত আাa্মাহই ভাল জানেন। বরং ইহা মাওকুফ হাদীলের পর্যায়ে সীমিত হবার দनोল বিদ্যমান।

ইবุন জারীর (র) ... হ্यায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ব্, তিনি বনেন : রাসূল (সা)-cক
 পাপ জান্নাতের পথে ও পুণ্য জাহন্নামের পথে অন্তরায় হইবে। ঢাইণে তাহাদিগকে জন্নাত ও জাহান্নামের মধ্ববর্তী আ‘রাফ নামক প্রাচীরে আল্মাহ্ পাকের ফায়সালার জবপক্ষায় অবস্शান কর্রিতে হইবে।

অन্য ওকটি সূত্রে ইহা আরও খোলামেলাजাবে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যেন : ইবৃন হ হ্যাইদ (র) ... শা' বী বর্ণনা করেন बে, আমার নিকট আবদুন হামীদ ইবৃন আবদ্দুর রহমান ও কুরায়েশের মুক্ত গোলাম আবয় যিনাদ আবদুন্बাহ ইব্ন জাকওয়ানকে পাঠানো ইইয়াছিন। তাহরা আরাফ্বাभী
 বनिয়াড্ছে হৃবহ তাহা কি আমি তোমাদিগকে বনিব? তাহারা বলিল-ए্যা; তাহাই বলুন। তখन বলিनাম—ত্যায়ফফ (রা) আ‘রাফাবাসী সশ্পক্কে বলেন, তাহারা সেই দল যাহাদের পুণ্যকাজ জাহনন্নাম অত্র্র্ম কর্যিয়াছ্ এবং ঢাহাদের পাপ ঢাহাদের জান্নাতের পথে অত্তরায় হইয়াছে। অর্থাৎ যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহন্নামীদের দিকে ফির্রানো হইবে, তখন তাহারা বলিবে : প্রভু হে! আมাদিগকে জানিম সস্শ্রদাడ্যের সংগী বানাইও না (৭:89)।

ইত্যবসরে আন্নাহ্পাক তহাদ্রে দিকে দৃধ্টि দিবেন। তিনি তাহাদিগকে নিদ্দেশ দিবেন : 'যাও, এথন জান্নাতে প্রবশে কর। আমি তোমাদিগকে ক্কমা করিয়াছি।'

আবদদুল্লাহ ইবূন মুবারক (র) ... ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, তিনি বলেন : "ক্কিয়ামতের দিন মানুষ্ের হিসাব নিকাশ নওয়া হইবে। যাহদের পাপ হইতে পুণ্য বেশী ইইবে তাহারা জান্নাতে যাইবে। পদ্মন্তরে যাহাদের পুণ্য হইতে পাপ বেশী ইইবে তাহারা জাহন্নামে যাইবে।" তারপর তিনি পাঠ করেন :

 যাহার পান্না হান্কা হইবে তাহার বাসস্থান হইবে হাব্য়া। তারপর তিনি বনেন, একদানা পরিমাণ আমল হইলেও পাল্মা ভারী বা হান্পা হইবে (১০১ : ৬-১১)। তিনি আরও বলেন : আর যাহার পাপ-পুণ্য সমান হইবে, তাহারাই আ‘রাফ্বাসী। তাহারা পুলের উপর অপেক্কমান অবস্থায় অবস্शান করিবে। তাহারা জান্নাত্বাসী ও জাহন্নামবা|িগণকে দেখিতে পাইয়া চিনিবে।
 আর घথন তাহাদে সৃষ্টি জাহান্নামীদদর উপর পড়িবে, তখন বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগাকক জািমমদের সংগী বানাইও না। আयরা জালিমদের নিবাস হইতে আল্লাহ্র কাছে আপ্য় চাহিতেছি। তিনি আারও বলেন : পুণাবানদিগকে নৃরের আলো দান করা হইৰে। তাহারা উহার আলোকে সयूহথ, ডাইনে-বামে যদৃচ্ম চলিতে পারিবে। এমনকি উম্মতের লেদিন প্তে্তে ব্যজিি ও গোঠtকে নূরের আলো দেওয়া ইইবে। किষু যখন পুনগিরাত্র নিকট প্ঁৗছিবে, তখন মুনাফিক নর-নারীর নুর অন্তর্হিত হইবে। তথন জান্নাতীরা মুনাফিক্কদের দুর্গতি দেঘিয়া ভয়ে
 প্রত্যাহার করা হইবে না। আল্নাহ্ তাহাদের সপ্পক্কে বলেন : তাহারা জন্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে প্রেশাকাঔ্য।

বর্ণनাকারী বলেন বে, जতঃপর ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : নিচ্য় কোন বাদ্গা যখন একটি भুণ্য করে, তাহার নামে দশটি পুণ্য লেখা হয়। আর যখন কোন পাপ করে, তখন একটা পাপের বেশী লেখা ২য় না। অতঃপর তিনি বলেন : ব্যে ব্কির দশখণের উপর একঞুণ বিজয়ী হইন লে ষ্ষংস হইন। হাদীসটি বর্ণা করেন ইবৃন জারীর (র)।

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, তিনি বলেন : আরাফাফ হইল জান্নাত ও জাহান্নান্মে মাঝখানের দেয়াল। এইযানে অবস্থানকারীরাई আ‘‘াফ্বাসী। আল্লাহ পাক যখন তাহাদিগকে भ্মা করিবেন, তখন তাহারা অকটি ঝরনার কাছে নীত ইইবে। উহার নাম নহরে হায়াত বা সজীবनী ঝরূনা। স্বর্ণর পাত দ্বারা উহার তীরণলো পরিবিবৃত ও তনদেশে মণিমুক্তার ছড়াছড়। উহার মাঢি হইল মিসক আমব্রের। তাহাদিগকে উহাতে অবগাহন

 ঠিক হবার পর রহমানুর রহীম—তাহাদে দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং বनিভেন- ঢেমরা যাহা
 বनिবেন- তোমাদের দাবী মঞ্জুর হইন এবং প্রত্যেকে উহার সত্তর જুণ পাইবে। जতঃপর

তাহারা জান্নাতে যাইবে। তখন তাহাদদর সমুজ্জ্বল গ্রীবাদেশ দেখিয়া সকনেই চিনিরে যে, তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত আ‘রাফবাসী। তাই তাহাদিগকে সবাই আখ্যা দিবে 'মিসকীন জান্নাতী।

ইব্ন আবূ হাতিমও (র) জারীর (র) হইতে এবং সুফইয়ান সাওরী (র) মুজাহিদ (র) ও আবদूল্নাহ্ ইব্ন হার্রিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তবে ইহা আবদুল্ধাহ্ ইব্ন হারিসের বক্তব্য মনে করাই সঠিক। আল্মাহ্ই ভাল জানেন। মুজাহিদ ও যাহ्হাক হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন দাউদ (র) আমর ইব্ন জারীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা)-কে আ‘রাফবাসী সশ্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন- তাহারা বান্দাকুলের শেষভাগে রায়প্রাপ্ত দল। রাব্বুল আলামীন সকলের বিচার শেষ করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত় করিয়া বলিবেন- তোমরা তো সেই দল যাহাদের পুণ্য তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়াছে, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করিতে পার নাই। অতএব তোমরা আমার মুক্তিপ্রাপ্ত দল। সুতরাং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছ মুক্তভাবে বিচরণ কর। হাদীসটি হাসান মুরসাল।

একদল বলেন : তাহারা ব্যভিচারের সন্তান। এই বক্তব্যটি কুরতুবী বর্ণনা করেন। ইব্ন আসাকির (র) ... আনাস ইব্ন মালিকক (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা কর্রন, তিনি বলেন: নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, জিন জাতির মু’মিনরাও সাওয়াব ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সাওয়াব প্রাপ্ত মু’মিনরা কোথায় থাকিবব? তিনি বলিলেন : তাহারা আ‘রাফে থাকিবে। তাহারা উম্মাতে মুহাম্মদীর সং?, জান্নাতে ঠাই পাইবে না। অতঃপর আমরা প্রশ্ন করিলাম আ'রাফ কি? তি,নি বলিলেন : জান্নাতের দেয়াল ঘেরা একটি নির্দিষ্ট এনাকা। উহাতে ঝরনা প্রবাহমান। উহাতে বৃক্ষ, গ্থি ও ফলফলাদি জন্মে।

বায়হাকী (র) ... ওয়ালিদ ইব্ন মূসা হইতে উহা বর্ণনা করেন।
সুফিয়ান সাওরী (র) ... মুজাহিদ ইইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : নেককার, ফকীহ ও আলিমগণ আ‘রাফাবাসী হইবেন।

ইব্ন জারীর (র) ... আবূ মুজলায হইতে বढলেন : আ‘রাফবাসী হইলেন ক্রেরেশতা। তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলকেই চিনেন। তিনি আরও বলেন : পরবর্তী আয়াতসমূদে বলা হंইয়াছে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সহিত তাহাদের কথ্থোপকথনের পর জান্নাতীরা নির্ভয় নির্ভাবনায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

বিওদ্ধ মত এই শে, উহা আবূ মুজলায তাবিবীর ব্যক্তিণত কথা। উহা বক্তব্য ફিসাবে ব্যতিক্রমধধী্মী ও প্রকাশ্য অভিমতসমূহের পরিপন্থী। প্রাসংগিক আয়াতের ভাষ্য, তাৎপর্ধ, ইংগিত সকল কিছ্রই জ্রুমহূরের বণ্ণিত অভিমতের সমর্থক।

মুজাহিদের অভিমতটিও একান্তই তাহার একমাত্র মত। আল্নাহৃই ভাল জানেন।
কুরত্রী (র) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, এই ব্যাপারে বারটি মত সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, কিয়ামতের ফিতনায় ক্রিপ্রতাকামী নেক্কারবৃন্দ। কেহ বলেন, বিশিষ্ট এক সৃষ্টি যাগারা মানুচ্ের খবরাদি জান্যিবে, কেহ বলেন, নবীগণ। কেহ বলেন, ফেরেশতাগণ ইত্যাদি।
 ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : জান্নাতীদের উজ্জ্লল দীপ্ত চেহারা দেখিয়া ও জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহারা চিনিবে।

যাহ্হাক (র)-ও তাহার নিকট হইতে অনুরুপ বর্ণনা করেন। আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদিগকে এই স্থানে এই জন্যে অবতরণ করাইয়াছেন বে, তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিনিতে পাইবে। জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত চেহারা দেখিয়া তাহারা আল্মাহ্র কাছে সেই জালিমদের সংগী না বানাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে। ইত্যবসরে তাহারা জান্নাতবাসীকে সালাম জানাইবে। কারণ, তখনও তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে উহাতে প্রবেশের প্রত্যাশী এবং ইনশাআল্মাহ্ তাহারা প্রবেশ করিবে।

মুজাহিদ, যাহহাক, সুদ্দী, হাসান, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম প্রমুথও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

মুআभার (র) বলেন" " আল্নাহ্র শপথ! তাহাদের অন্তরে বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টি আল্নাহ্র ইচ্ছরইই প্রতিফল্ন ছিল মাত্র।

কাতাদা (র) বলেন : আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের ভিতর বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদিগকে ঢাহাদের নিবাসের সংবাদ প্রদান করিলেন।
 যাহ্হাক্ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আ‘রাফবার্সীরা যখন জাহান্নামীদেরকে দেখিয়া চিনিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগকে ওই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও ना।

সুদ্দী (র) বলেন : আ‘রাফবাসী যখন দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইয়া জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে, তখনই তাহারা বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না।

ইকরামা (র) বলেন : দোযখের দিকে তাকাইবার ফলে উহার উত্তাপে আ‘র়াফবাসীর মুখ ঝলসাইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাতের দিকে তাকাইবে তখন তাহা ঠিক হইয়া যাইবে।
 ইব্ন যার্যেদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : আ‘রাফ্বাসী জাহান্নামীদের কৃষ্ণবর চেহারা ও বিষাক্ত নীল চক্ষু দেখিয়া বলিয়া উঠিবে : হে আমদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না।

$$
\begin{aligned}
& \text { (SA) }
\end{aligned}
$$

(
8৮. আ‘রাফবাসিগণ যে লোকদিপকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে, ঢাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে জসিল না।
8৯. দেখ, ইহাদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতে বে, আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা জানাইতেছেন বে, আ‘রাফ্বাসিরা মুর্শরিক মোড়ল ও বাহাদুরদিগকে নরকে তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিবে ও তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিবে : তোমাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদের কোনই কাজে আসিল না। অথচ তোমরা ইহা লইয়া বড়াই করিতে। প্রচুর সম্পদ জমাইয়াও তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিলে না। অবশেষে তোমরা চির লাঞ্ছিত হইয়াছ।
 (রা) হইত্তে আলী ইব্ন তালহ (র) বর্ণনা করেন : তাহারা হইইল আ‘রাফবাসী।
 জান্নাতে স্বচ্ছন্দে ও নির্ডয়ে প্রবেশ কর।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাকে মুহাশ্মদ ইব্ন সা‘দ তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার চাচা হইতে, তিনি তাহার পিতা ইইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন " قَـَلُواْ
 ফায়সালা মুতাবিক যখন আ‘রাফবাসী জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে অনুরূপ বলিল, তখন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং সেই দাম্তিক বিত্তবানদিগকে প্রশ্ন করিবেন : আররাফের এই লোকগুলিই কি তাহারা যাহাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করিয়া বলিতে যে, তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাইবে না? তাই তোমাদিগকে নির্দেশ দিলাম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, কোন ভয় নাই তোমাদের, তোমাদের কোনই দুঃখ থাকিবে না।

হুযায়ফা (রা) এই প্রসংগে রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তাহারাই আ‘রাফবাসী যাহাদের আম்ল তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুণ্য জান্নাতে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত নহে এবং পাপও জাহান্নামী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নহে। তাই তাহাদিগকে আ‘রাফে রাখা হইয়াছে। তাহারা মানুষের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। আল্মাহ্ পাক ঘখন অন্যসব বান্দাদের বিচার ফায়সালা শেষ করিবেন, তখন তাহাদিগকে শাফায়াত জোগাড় করিতে বলা হইবে। তখন তাহারা আদম (আ)-কে গিয়া বলিবে : আপনি আমাদের পিতা। তাই আমাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে শাফায়াত করুন। তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান, আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকে নিজ হাতে সৃধ্টি করিয়া নিজের র্হ হইতে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তাহার উপর আল্নাহূর গযব না হইয়া রহমত বর্ষিত হইয়াছিল। আমি ছাড়া কি আর কাহাকে সকল ফেরেশতা সিজদা করিয়াছিল ? তাহারা বলিবে : না। তাহা হইইলে তোমাদের

লেই রহস্য জানা নাই শে, কেন আমি তোমাদের জন্য শাফায়াত করিতে অপারপ। তোমরা বরং আমার সত্তান ইবরাহীমের কাছে যাও। তাহারা তখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসিয়া তাহাদের জন্যে আল্ধাহ্র কাছে সুপারিশ করিতে বলিবে। তখন তিনি বলিবেন : তোমরা কি

 সেকি জামি ছড়া অন্য কেহ? তহারা বনিবে : না। তখন তিনি বলিবেন : তোমরা লেই রহস্য জান না ভে কারণণ আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অপরাগ। তোমরা বরং আমার সক্তান মূসার কাছে যাও। তহারা অতঃপর মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান, আল্লাহ্ ত'আলা কাহার স⿰亻িত সরাসরি বহ্বার কথা বলিয়াহছন? আর কাহাকে তিনি মুক্তিপ্পাপ্ত ও নৈকট্যলাতকারী বলিয়াছেন? লেই লোক কি আমি ছড়া অন্য কেছ ? তাহারা বनिবে : না। তখन তিনি বनিরেন, তবে তোমাদের এই রহস্য জানা নাই ৫ে, কেন আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম। তোমরা বরং ঈসা (অ)-এর কাছে যাও। তাহারা তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ্র দরনার্র তাহদের জন্য শাফায়াতের কথা বলিবে। তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান আল্নাহ্ কাহাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা বনিবে. না। তিনি প্রশ্ন করিবেন : তোমরা কি জান কোন লোক হাত বুনাইলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইত ও কুষ্ঠরোগী ভাল হইত এবং কাহার কथায় মৃত ব্যক্তি আল্নাহ্র মর্বীতে জীবিত হইত? তাহ কি আমি ছড়া কেহ? তাহরা বলিবে—জানি না। তখন তিনি বলিবেন : আমি নিজ্জে বি৩র্কিত ও ব্ব্রি। আমি কেন বে তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম লে রহস্য তোমাদের জানা নেই। जোমরা বরং মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও।

তथন তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি আমার হাত দিয়া বুকে হাত মারিয়া বলিব: নিচ্য় আমি এই কাজের জন্য রহিয়াছি। অতঃপর আরশশর সামলে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিব। তখন আমার প্রভুর কাছে আসিব তিনি আমাকে এমন প্রশংসা শিখাইবেন যাহা কেহ কথনও ఆনে নাই। অতঃপর আমি তাঁাকে সিজদা দিব এবং উহা দীর্ঘায়িত করিব। তथন আামাকে বনা ইইবে : হে মুহাশ্মদ! মাথা তোন এবং য়াহা চওয়ার তাহা চাও, আমি দিব। তুমি শাফায়াত কর, আমি কবূল করিব। তখन আমি মাথা তুলিব এবং বলিব : হে আমার প্রিপালক প্রভু! আমার উষ্খত। ত্থন তিনি বনিবেন : তাহারা তোমার ইখতিয়ারে থাকিবে।

তনুহूহ্তে এমন কোন নবী বা ফের্রেশত থাকিবে না ভে আমার এই মর্যাদায় ঈর্ষানিত হইৰবে না। ইহাই মাকাম্ মাহমূদ। जতঃপর আমি তাহাদিগকে লইয়া জান্নাতে আসিব ও জান্নাত্র দরজা খুলিতে বলিব। তথন আমার ও ঢাহাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া ইইবে। আমরা জান্নাত্রেপ্রবেশ করিলে বরণকারীদদর একজন তাহাদিগকে নইয়া একটি নহরের কাহে যাইনে। উহার নাম সক্জীবনী ঝরুনা উহার তীরসমূহ স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত। উহার মাটি মিসক-আাব্বরের। উহার তনদূলে ইয়াকৃত পাথর থাকিবে। তহারা উহাত্ অবগাহন

করিবে। ফলে তাহাদের দেহে বেহেশতী রঙ দেখা দেবে। তাহাদের দেই হইতে জান্নাতী খোশবু ছড়াইবে। তাহাদের প্রত্যেকে উজ্জ্ণল নক্ষত্রের মত জ্যোর্তির্ময় হইবে। কিন্তু তাহাদের কণ্ঠদেশে সাদা দাগ থাকিবে। উহা দ্বারা তাহারা পরিচিত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে জান্নাতী মিসকীন।





৫০. জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের উপর কিছু পানি প্রবাহিত কর অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও। তাহারা বলিবে, আল্লাহ এই দুই বস্ঠু নিষিদ্ধ করিয়াছেন কাফিরদের জন্যে-
৫১. यাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌহুক রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব; যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিন।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে জাহান্নামীদের দুর্গতির খবর দিতেছেন এবং জানাইতেছেন বে, তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অতিষ্ঠ হইয়া জান্নাতীদের কাছে পানি ও খাবার ভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু তাহারা ভিক্ষা দিবে না।
( তাহারা খাদ্য ভির্ষা চাহিবে।

আবদুর রহ্মান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : তাহারা খাদ্য ও পানীয় উভয় বস্তুই ভিক্ষা চাহিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে যথাক্রমম উসমনুস সাকাফী ও সাওরী বর্ণনা করেন : জাহান্নামী ব্যক্তি তাহার জান্নাতী ভাই বা পিতাকে বনিবে : জ্রল⿵য়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছি, উপর হইতে কিছু পানি ঢালিয়া দাও। তদুত্তরে তাহারা বলিবে : আল্মাহ্ উহা কাফিরদের জন্যে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ জান্নাতের দানাপানি জাহান্নামীর জন্যে নিষিদ্ধ।

অन্য এক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) অনুর্রপ বর্ণনা প্রদান করেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন :
 জন্য নিষিি্ধ করিয়াছেন।
 আবূ হাতিম বলেন : আম木 ইব্ন মুসলির্রের ঘরে বসিয়া ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করাা ইইন: কোন দান সর্বাপেশ্ষা উত্ত্য ? তथন তিনি বলেন, রাাসূল (সা) বলিয়াছ্ন : উত্ত্য দান হইন পানি। তোমরা কি শোন নাই বে, জাহন্নামীর্রা জান্নাতীদূর কাছে প্রথলম পানি ও পরে খাদ্য ভিষ্ম চাহিবে।

ইব্ন आবূ হাত্ম (র) আবূ সালিহ্ হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বনেন : যখন জাূূ जািব অসুহ্ হইয়া পড়িলেন, তথন তাহার পার্শ্ণচরেরা তাহাকে বলেন, যদি তুমি তোমার র্রাতুপ্পুত্রের কাছে খবর দিতে, তাহ হইলে লে তোমার জন্য জন্নাত হইতে আংখ্তরের ছড়া আনিয়া দিত, হয়ত উহা খাইয়া তুমি আরোi্য নাভ কর্রিতে। সেই কথা অনুসারে একজন বার্তবাহক রাসূল (সা)-এর কাছে আসিল। আর आবূ বক্র (রা) তখন রাসমল (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনিই বার্তবাহকককে বনিলেন- আন্নাহ্ ত'অানা কাফি্রের জন্য জান্নাতী খাদ হারাম করিয়াছছন। তথন তিনি কাফির্রের জন্য নিষিদ্ধ করার কারণ ইহাই বলিয়াহেন বে, जাহারা দूনিয়ার আকর্ষণ পড়িয়া দীনকে তামাশা ও খেলার বস্शু ভাবিয়াছিন। आর পার্থিব বেশভৃযা ও ধনরত্দের দcে আল্gाহুর নিদ্দেশাবনী অমান্য করত।
 थাকার মত্ত ব্যবহার করিবেন। কারণ, আল্লাহ् ত'আলা ঢাशার কোন ইন্মই বিশৃত হন না।
 লিপিবদ্ধাকারে সুরকিত। তিনি উহা হারানও না, ভ্রুলেনও না (२০: ৫२)।

তাই এ丬ান বে তিনি রনিয়াছেন, তাহারা বেভােে আমার আজকার এই সাক্ণৎকে ডুলিয়াছিন, আiমি তেমনি তাহাদিগক ভুলিলাম-ইহ ত্যু কথার মুকাবিলায় কথা বলিয়া ইহই বুঝালো «ে, আজ আমি তাহাদিগকে ভুনিয়া থাকার মতই ব্যবহার করিব। বেমন অন্য়
 তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন (৯: ৬৭)। তিনি আরও বলেন :

گर्थाৎ এইजबে তোমার কাছে আমার বাণী
 जनঅ্র তিনি বলেন :
 ভুলিয়া যাওয়া হইন বের্তাবে তোমরা আজিকার এই দিনের সাশ্ষাতের ব্যাপারটি ভুলিয়াছিলে (8®: ৩8)।
 হইতে আওফী (র) বনেন : আল্লাহ্ তহাদ্রে কন্যাণের দিকটি ভুনিয়াছেন, অকন্যাণের দিকটি ভুলেন নাই।

ইব্ন आব্বাস (রা) হইঢে আनी ইব̣ন আবূ তানহা (র) বনেন : তাগদিগক্কে আমি সেইতাবে বর্জন করিব, ব্ইইভবে ঢাহারা আমার এই দিন্নে সাক্ষাৎকে বর্জন করিয়াছিন।

মুজাহি (র) বনেন : তাহাদের জাহন্নাম্ম অবস্হান্র কথা আiি ভুনিয়া থাকিব।

সুদ্দী (র) বলেন : তাহাদিগকে রহমত হইতে সেইভাবে বর্জন করিব যেইভাবে তাহারা আমার আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি বর্জন করিয়াছিল।

সহীহ্ হাদীসে আছে : আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন : আমি তোমাকে জুটির ব্যবস্থা করি নাই? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করি নাই? আমি কি পঙ, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জীব তোমার অনুগত করি নাই? সে বলিবে : হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করিবেন : তুমি ভাব নাই যে, অবশ্যই আমার সাথে তোমার দেখা হইবে? সে বলিবে... না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন : তাই আমি আজ তোমাকে ভুলিলাম যেভাবে তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে।

## ( OY)




৫৩. তাহারা কি ওখু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে? यেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পৃর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিল। আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে বে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে যাহাতে আমরা যেন পৃর্ব্রে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি? তাহারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা বে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে জানাইতেছেন বে, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের কোন ওজর পেশ করার অবকাশ থাকিবে না। কারণ, আমি আমার রাসূলগণের মাধ্যমে সবিস্তারে জ্ঞানসম্মত সুসম্পন্ন কিতব পৌঁছাইয়াছি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ এমন কিতাব যাহার আয়াতসমূহ জ্ঞানপূর্ণ অতঃপর উহা বিশদভবে ব্যাথ্যা করা হইয়াছে (১১:১)।
 জন্যে উহার সবিস্তার বিশ্লেষণ রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

ই<ল কা

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হইয়াছে :

जর্থাৎ তোমার নিকট এমন কিতাব পাঠানো হইয়াছে যাহাতে তোমার অন্তরে কোন দিষোबन्দ্রে সৃষ্টি না হয়।

ইব্ন জারীর (হ)-এর এই অভিমত প্রশ্লে সাপেক্স। অবশ্য তিনি ইহার উপর নম্ধা আলোচনা করিয়াছেন। কিষু উহার পিছ্নে কোন দনীল নাই। আসলে ব্যাপারটা হইল এই লে, মুশরিকরা
 রাসূল পাঠাইয়া ও কিতাব নাযিল করিয়া তাহাদের অজুহাত সৃళ্টিন কারণ দূর করিয়াছ্নে। ハেমন অনাত্র বना হইয়াছে :


 অইই্রপ ব্যাখ্যা করেন।

घাनिक (র) বলেন : ज‘বীল অর্থ এथানে সাওয়াব বা পুরক্小ার।
রবী (র) বলেন : তাহাদের প্রিণতি দেখা ততক্ষণে লেষ হইবে না যত্ষণ না তাহারা কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশ শেবে জনন্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ ও জাহন্নামীদ্রে জাহান্নামের প্রবেশ দেথিতে পাইবে।

 জীবনে ভুলের রাজ্যে বাস করিল। जাহারা বলিল :
 যুক্ত করিতে পারে এমন কোন সুপারিশকারী কি নাই?

 করিন। যেমন অন্যার আল্মাহ বলেন :

 لَكَاذْبُوْنَ
অর্থাৎ जার यদি তুমি দেशিচে যখন তাহারা জাহন্নামের মুখোমুখী হইবে, তখন তহহারা বनिবে, হায়, यদি আযরা প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রতিপানকেরে বাণী প্রত্যা্যান করিতাম না আর আমরা মু'মিনদের অত্ত্ভুক্ত ইইতাম। এখন তাহাদর সামনে উशা প্রকাশ

পাইয়াছে যাহা তাহাদের অগোচর ছিল। আর যদি জাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হয়, অবম্যই তাহারা যাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে আবার তাহাই করিবে। এবং নিশয়ইই তারা মিথ্যাবাদী (৬ : ২৭)।

এখানেও আল্লাহ্ তাই বনেন :
 সর্বনাশ সাধন কর্রিয়াছে।
 নিয়োজিত ছিন তাহরা অন্তর্হিত হইয়াছ্ছ। जাহারা এখল না তাহাদের সুপার্রিশ করিতেছে, না কোন সাহায্য করিতেছে জার না তাহরা বে সংকটট পড়িয়াছে তাহা হইতে তহাদিগকে উদ্ধার করিতেছে।

৫8. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমগ্ীী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্মারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগত্তিতে অনুসরণ করে, আর সৃর্य, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি য়াহা ঢাঁহারই আজ্ঞীীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন । জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারইই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা জানাইত্ছেন, তিনি নিখিল সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যবর্তী সকল কিছু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ছয়দিন হইল রবি, সোম, মগল, বুধ, বৃহস্পতি ও ওক্রবার। এই ছয়দিনে সকল সৃষ্টির সন্নিবেশ ঘটানো হইয়াছে। আদম (আ)-কেও তখন সৃষ্টি করা হইইয়াছে।

মতভেদ দেখা দিয়াছে দিনের স্বরূপ নিয়া। উহা কি আমাদের এই দিনগুলির মত দিন? স্বাভাবিক দুনিয়ায় বাহ্যত তাহাই মনে হয়। অথবা উহার এক একটি দিন কি হাজার বৎসরের সমান? মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) ইহার সমর্থনে দলীল পেশ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাকও ঐইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। শনিবারে কোন সৃষ্টি কর্ম হয় নাই। কারণ, উহা সপ্তাহের সপ্তম দিন, বিশ্রামের দিন। তবে ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহা এইর্রপ :

হাজ্জাজ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা) আমাকে হাতে ধরিয়া বলিলেন : আল্মাহ্ তাআলা শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেন, রবিবার পাহাড়
 আলো সৃৃ্টি করেন, বৃহ্পতিবারে জীব-জানোয়ার সৃৃ্টি করেন এবং ৫ক্রবার আসরের পর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। এই শেষ সৃষ্টিটি তিনি সক্ণাহের শেষ দিনের শেষ ঘন্টায় দিন ও রাত্রির পাকালে সৃষ্টি করেন।

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র)-ও তাঁহার সহীহ সংকলনে হাদীসটট উছ্ধৃত করেন। নাসাউও ইহা বর্ণনা করেন বিভিন্ন সৃত্রে। হাজ্জাজ ইবৃন মুহাম্মদ আল-আওয়ার (র) ইবৃন জুরায়েজ্রের সূত্র বর্ণনা করেন। এই হাদীসে পূর্ণ সণ্ঠ দিবস পাওয়া যায়। অথচ আল্बाহ পাক ছয় দিন
 তুলিয়াছেন। আমাদের মতে হাদীসটি আাবূ হরায়রা (রা) কাব আহবার হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্নন ইহ মারফৃ হাদীস নহে। আল্লাহ্ই ভান জানেন।
 দিয়াছে। এখানে তহা সবিস্তারে আলোচ্না সষ্ব নহে। এই স্থনাট্তিতে আযরা সনঢে সালেইীনদের
 শাফিঈ, आহমদ ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া প্রমুই পৃর্বদূরি মুসলনিম ইমামবৃন্দ। जাহদের মাयহাব হইল আরশ্র উপর আল্লাহ্ তাআানার সমাগীন হওয়া ইহার আকৃতি, উপমা ও শূন্যणা যাছা মানুষ্েের খেয়ালে জািিতে পার্রে তাহ হইতে মুক্ত ও পবিত্র। আাল্লাহ বেমন কোন সৃষ্টির সহিত তूনनীয় নহেন, ত্মেনি কোন সৃষ্টিও তাহার তুল্য নহে। কারণ তিনি বলেন :
 সহিত তুলনীয় ন নহে (৪২: ১১) i
 তাহাই। অর্থাৎ বে ব্যক্তি আল্লাহর जকৃতি বা তাঁার কোন সৃষ্টির তুননা করে লে কাফির। যদি কেহ তাঁহর নিজস্ব বিশেষ ঙণণর ব্যাপার নিয়া বিত্ক তোলে লে কাফির। এমন কি তাহার
 পাকের জন্য তাহাই প্রাণ করে যাহা তাহার সুশ্পষ্ট বাণী ও বিওদ্ধ হাদীসে বিদ্যমান এবং যাহা তাহার অসীম অᄌ্তিত্রের জন্যে লোভনীয় ও উপভোগী কেবল সেই লোকই হিদায়েতের অনুস্রণ করে।

 তিলমাত্র বিলম ঘটে না একের আগমন ও অপর্রে নির্গমন্ন। ভেমন আল্লাহ বলেন :




অর্থাৎ উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্মন্ন হইয়া পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ পন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্তণ। আর চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মন্যিন; অবশেশে উহা ওফ, বক্রু, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্থ্রে পক্ষে সম্বব নয় চন্দ্রের নাপাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬ : ৩৭-৪০)।
 পদাঙ্কনুসরণ করে যে, কখনও একটিকে পাশ কাটাইয়া আরেকটি অতিক্রম করে না। তাই তিনি বলেন :
 করিয়াছ্ছে এবং সকল কিছুই তাঁহার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছার আওতায় চলিতেছে। তাই সতর্ক করিয়া তিনি বলেন :


 কঙ্মপথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

आবদूল আयীय শামীর পিতা হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুন আयীয শামী, আবদুল গাফ্ফার ইব্ন আবদूল আयীय आনসারী বাকীয়া ইব্ন ওয়ালিছ, হিশাম, আবূ আবদুর রইমান, ইসহাক, আল-মুসান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : ভ. য ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করিয়া আল্মাহ্র প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রশংসা করে সে নিঃসন্দেছে কুফরী করিল ও নিজের আমল বরবাদ করিল। তেমনি যে ব্যক্তি ভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাহার বান্দাগণকে হহুম দেওয়ার মালিক বানাইয়াছেন--সেও কুফরী করিল। কারণ, তিনি जাঁহার নবীদের্র মাধ্যমে ওয়াহী পাঠাইয়াছেন : সাবধান! সৃধ্টিও তাঁহার, হকুমও চলিবে তাঁগার। মহিমাময় নিখিল প্রতিপালক আল্লাহ্।

আবূ দারদা (রা) হইতে মারফূ সূত্রে নিম্নর্মপ দু'আ মাসূরা বর্ণিত হইয়াছে :


अর্থ্াৎ হে আল্নাহ্ সকল কিছুর মালিকানা সম্পূর্ণই তোমার এবং সক্রল প্রশংসাই তোমার জন্য আর সকল ব্যাপার তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিবে। আমি তোমার কাছে সকল কল্যাণ চাই এবং সকল অকন্যাণ হইতে তোমার কাছেই আা্রয় চাই।

#    

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদিগকে পসন্দ করেন না।
৫৬. দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না। ঢাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহুর অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়গণগণের নিকটবর্তী।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে তাল্মাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিতেছেন। তিনি বলেন : অর্থাৎ অত্যন্ত বিনয় ও ভীতি সহকারে সংগোপনেে তোমার প্রভুকে ডাক। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

সহীহদ্য়ে আবূ মূসা আশৃআরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : লোকজন জোরে জোরে হাঁক ডাক দিয়া আল্মাহৃকে ডাকিতেছিল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। আর যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি বধির নহেন, অনুপস্থিতও নহেন। তোমরা যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি তোমাদর নিকটেই আছেন, সবই তনিতেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা খুরাসানী ও ইব্ন জুরাইজ (র) সূত্রে বর্ণনা

 নিবিষ্ঠ হইয়া এবং সহকারে আল্লাহ্ ও নিজেদের মধ্যে সংগোপনে অনুচ্চ-কণ্ঠে আল্লাহ্র কাছে আবেদন নিবেদন জানানো।

হাসান (র) হইতে যথাক্রমে মুবারক ইব্ন ফুযালা (র) সূত্রেও আবদুল্মাহ্ ইব্ন মুবারক বর্ণনা কর্রন যে, তিনি বলেন, কেহ যদি নীরবে সমণ্র কুরআন আয়ত্ত করে আর তাহা কেই জানিতে না পায়, তেমনি কেহ যদি সমগ্গ ফিকাহ্ শাস্ত্রে দখল সৃষ্টি করে আর তাহা কেছ জানিতে না পায়, তেমনি यদি কেহ ঘরে বসিয়া দীর্ঘ নামায আদায় করে আর কেছ উইা জানিতে না পায়, তেমনি এমন সব দল পৃথিবীত আমরা দেখি যাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে বছু নেক্ কাজ করিয়া যাইতেছে, তেমনি এমন সব বহ মুসলমান রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র কাছে অনুচ্চ-কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা জানায়, এইগুলি সম্পর্কেই আল্মাহ্, তা‘আলা বলেন :


মূলত এই ধরনের নেক বান্দাকে আল্লাহ্ শ্মরণ করেন এবং তাহাদের আমল কবূল করিবেন। जাই আল্লাহ্ বলেন :

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : আল্মাহ্ তাআলা তাঁহাকে হাঁক ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকা অপসন্দ করেন এবং তিনি কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাকার জন্যে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানীর সূত্রে বর্ণনা করেন :
 সীমালংঘনকারিগণ<ক পসন্দ কর্রেন না।
 প্রার্থন করিও না।

যিয়াদ ইব্ন মিখরাক ইইতে যথাক্রম্মে ওবা, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে. তিনি বলেন : সা'দের অন্যতম মুক্তদাস হইতে আবূ নুআমাকে বলিতে ऊনিয়াছি যে, সা‘দ (রা) তাহার পুত্রকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে তনিলেন- আয় আল্মাহ্ ! আমি তোমার কছে জান্নাত ও উহার নিয়ামতরাজি ও মখমনের বিছানাসহ অন্যান্য সুখ-সুবিধাসমূহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি জাহান্নাম এবং উহার শিকলগুলি ও বেড়ী হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় চাহিতেছি। তখন সা‘দ (রা) তাহার পুত্রকে বলিলেন-তুমি আল্লাহ্র নিকট অনেক ভাল জিনিস চাহিয়াছ এবং অনেক খারাপ জিনিস হইতে তাঁহার নিকট পানাহ্ চাহিয়াছ। আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে שনিয়াছি বে, 'শীঘ্রই এমন একদল আসিবে যাহারা দু আর ক্ষেত্র বাড়াবাড়ি করিবে অথবা উযূ ও দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন :
 اللْهم انى اسئلك الجنة ومـاقرب اليهها مـن قول وعمل واعوذبك من النار وماقرب اليها
"আয় আল্মাহ্ ! আমি তোমার নিকট জান্নাত লাভ ও উহা লাভে সহায়ক কথা ও কাজের তাওফীক চাই। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও উহার সংশ্নিষ্ট কথা ও কাজ হইতে পানাহ চাই।"

সাদের মুক্তদাস হইততে আবূ দাউদ (র)-ও উহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।
ইমাম আহমদ (র) ... আবূ নুআমা ইইতে বর্ণনা কর্রে যে, আবূ নুআমা (র) বলেন : আবদूল্নাহ্ ইব্ন মুগাফ্যাল (রা) তাহার পুত্রকে এই প্রার্থনা করিতে তুেন : আয় আল্মাহ্! আমি জান্নাতী হইলে জান্নাতের ডান দিকের সব চাইতে সাদা সৌধটি চাই। তখন তিনি বলিলেন—বৎস! আল্লাহ্র কাছে তুধু জান্নাত চাও আর জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ চাও। কারণi, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে গনিয়াছি যে ‘এমন এক দল হইবে যাহারা প্রার্থনা ও প্বিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাবাড়ি করিবে।'

আবায়াতা ... কায়েস ইব্ন উবায়দা আল-হানাফী আল-বাসরী ওরফে আবূ নুআমা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আফ্ফান (র) ইইতে আবূ বক্র ইব্ন শায়বার সূত্রে ইব্ন মাজাও উহা

বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ (র) বর্ণিত সনদটি হাসান ও দোষমুক্ত নিরাপদ। আল্লাহৃই ভালই জানেন।
 ফাসাদ সৃষ্টি করিতে নিষেব করিতেছেন। বিশেষত শান্তিপূর্ণ অরস্থায় উহা সৃষ্টি করা বান্দাদের জন্য সর্বাধিক ক্তিকর। তাই উহা বর্জন করিয়া তিনি বান্দাগণকে নির্বিট্ট মনে ও সকাতর
 শাস্তির ভয় ও পুরস্কার কামনার সহিত আল্লাহৃকে ডাকিবে।
 যাহারা তাঁাহার নির্দেশাবলী মানিয়া চলে ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন করিয়া থাকে। অन্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :
 ছড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীঘই আমি উহা খোদাঁীরুর্দের জন্য লিপিবদ্ধ করিব।

আল্মাহ্ পাক قريبة না বলিয়া বলিয়াছেন। কারণ, تريب শব্দের স্থলাভিষিক্ত
 الـدحسنـــنـن বলিয়াছেন।

মাতারু ওয়ারক (র) বলেন : ইবাদতের মাধ্যমে সাওয়াব তালাশ কর। কারণ আল্মাহ্ তা'আলার ফায়সালা হইল মুহসিনদের খুবই নিকটে হইল আল্লাহ্র রহমত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করেন।

 উহাকে ঘন লেঘ বহন করে ঢখন উহা নির্জীব ভূখণ্গে দিকে চালনা করি, পরে উহা হইঢে युष्टि বর্ষণ করি, অৎপর উহার ঘারা সর্বপ্রকার ফল উৎभাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জौবিত কর্রি যাহাতে তোমরা শিষ্巾 খহণ করিতে পার।
৫৮. এবং উত্তম ভূমি-ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং यাহা অধম তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিয়া কিছুই জন্মায় না। এইভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নানাভাবে নিদর্শন বর্ণনা করি।

তাফ্সীর : পূর্ব আয়াতে আল্মাহ্ ত'আলা জানাইয়াছেন বে, তিনি পৃথ্বি ও আকাশমজ্লীর ন্রষ্টা বিধায় তিনিই সব কিছুর উপর হহুমদাতা। তিনি সব কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্তণণকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান হওয়ায় সকলের কর্তব্য হইল তাঁহারই নিকট সবিনয় ও সংগোপনে প্রার্থনা করা। তাই আলোচ্য আয়াত্ত তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, মৃত ধরনীকে জীবিত করিয়া যেইভাবে তিনি সকলকে রিযিকদান করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি কিয়ামতের পর তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করিয়া হিসাব-নিকাশ গ্রহণ পৃর্বক তাহাদিগকক পুরস্কার ও শাশ্তি প্রদান করিবেন। তাই তিনি বলেন :
 কাজ্জে পরিচালিত করার জন্য ঠাণা হাওয়াকে সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করি। যেমন তিনি অন্য্র বলেন :
 সুসংবাদদাত বায়ু প্রেরণ করা।


"আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন সকনের নিরাশ হওয়ার পর এৰং নিজ অনুণ্পহ বিতরণ করেন এবং তিনিই মহা প্রশংসনীয় অভিভাবক (৪২:২৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দয়ার নমুনাত্তুির দিকে লহ্ষ কর; কিভাবে তিনি মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই উহা অবশ্যই মৃতকে জীবিত করা। আর তিনি সকল কিছ্রর উপর ক্ষ্মতাবান (৩০:৫০)।
 পানির আধিক্যে মেঘ ভারী হয় এবং পৃৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া বর্মণ তরুু করে।

যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়েন (র) চমৎকার বলিয়াছেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { واسلمت وجهى لـمن اسلمت * لـه الــــن تـحمد عـذبـا ذلا } \\
& \text {,اسلمت وجهى لـمن اسلمت * له الازض تـحمل صخرا ثقالا }
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত মেঘপুঞ্জ সুনির্মল বারি বহন করে। আর আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত থাকিয়া পৃথিবী ভারী পাথরের বিশাল বোঝা বহনন করে।
 তিনি বলেন :
 আমি উহা জীবিত করি (৩৬ : ৩৩)। তাই তিনি এখানে বলেন :
 করি, তেমনি আমি মৃতকেক কবরে জীবিত করিব। যেভাবে মাটির নীচের বীজ অংকুরিত হয়, ঠিক তেমনি কবরের মানুষ পুনরুথ্থিত হইবে। কিয়ামতের পর আল্মাহ্ পাক চল্লিশ দিন এক নাগাড়ে পৃথিবীতত বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে মানুষের লাশগুলো কবর হইঢে বীজের মতই অংকুরিত হইবে। কুরআনে এই তাপপর্য বহ్ভাবে ঊপস্থাপন করা হইয়াছে। তাই এখানে আল্লাহ্ বলেন :

 ঘটায়। ও্যম আল্মাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

 সাধনা প্রয়োরন।

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা বলেন : উহা হইল পতিত জমি।
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবৃ তালহা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংহ্গে বলেন : ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মু’মিন ও কাফিরের পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ... আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন : আল্মাহ্ তাআলা ইল্ম ও হিদায়েতসহ আমাকে ভে পাঠাইয়াছেন উহার উপমা এই যে, ভূখণ্ডে প্রচুর বারিপাত ঘটায় উহা সজীব ও উর্বর হইন। ফলে উহাতে প্রচুর ঘাস ও গুল্ম জন্ম নিল। উহার কিছু অংশ তো লবণাক্ত ও পতিত ছিন। উহাতে পানি সং্রক্ষণ করিয়া এলাকাবাসী মানুষ উহা পান করিল, ভূমি সত্জে করিল, উহাতে চাষাবাদ ও শস্যোৎপাদন করিল। কিন্তু অপর जকদল মানুষ সেই পানি ধারণ ও সংরক্ষণ করিল না। ফলে তাহাদের ভূখতু তৃণলতা জন্মিল না। এই দলের প্রথম দল হইল আল্লাহ্ দীনের ফকীহ্ ও আলিমগণ। তাহারা আমার অনীত ইল্ম ও হিদায়েত দ্বার! উপকৃত হইল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল উহার দিকে মাথা তুলিয়া দেখিল না এবং আমার আনীত হিদায়েত গ্রহণ করিল না, ফলে পতিত রহিল।

আবূ উসামা হামাদ ইব্ন উসামার সূত্রে নাসাঈ এবং যুসলিমও উহা বর্ণনা করেন।

৫৯. আমি তো নৃহ্কে পাঠাইয়াছিলাম ঢাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।
৬০. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, ‘অমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।
৬১. সে বলিয়াছিল, হে আমার সশ্প্রদায়! আমতে কোন ভ্রান্তি নাই। আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল!
৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্রর নিকট হইতে জানি।

তাফসীর : সূরার প্রথম দিকে আল্মাহ্ পাক আদম (আ)-এর ঘটনাবলী ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনা শেষ করিয়া তিনি এখন্ অন্যান্য নবীদের ঘটনাবলী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইরতছেন। যেহেতু প্রথমের অঙ্রাধিকার। তাই তিনি আদম (আ)-এর পরবর্তী প্রথম রাসূল নূহ্ (আ)-এর ঘটনা দিয়া বর্তমান আলোচনা एরু করেন। কারণ, আদম (আ)-এর পরে তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রেরিত প্রথম রাসূল। তাঁহার বংশ তালিকা নিন্মর্রপ :

নূহ ইব্ন লামেক ইব্ন झুতাওয়াশলাখ, ইব্ন আখনূখ তথা ইদরীস (আ)। তিনি নবী ছিলেন। তিনিই প্রথম পৃথিবীতে কলম ব্যবহার করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার বংশ তালিকা এই : আখনূখ ইব্ন বূর্দ ইব্ন মাহলাইল ইব্ন কুনাইন ইব্ন ইয়ানিশ ইব্ন শীস ইব্ন আদম (আ)। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্য বংশর্তালিকা বিশারদগণ এই বিবরণ প্রদান করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আদম (আ)-এর সন্তানগণের ভিতর কোন নবীই এত দীর্ঘকাল অমানুষিক নির্যাতন সছ্য করেন নাই যাহা নূহ্ (আ) করিয়াছেন। অবশ্য কিছ্ নবীকে

হত্যা করা হইয়াছে বটে। ইয়াযীদ আর রাক্কাশী বলেন্-নূহ (আ)-এর জীবন বড়ই বেদনাক্লিষ্ট বিলাপমুখর ছিল বলিয়া ঢাঁহার নাম নূহ্ হইয়াছে। আদম (আ) হইতে নূহ (আ) পর্যন্ত দশ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সকল যুগের মানুষ ইসলাম্রের উপরই ছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ কয়েকজন তাফসীরকার বলেন : পৌতত্তিকত ুরু হয় এইভাবে বে, কিছ্ সম্প্রদায় তাহাদের পুণ্যবান পৃর্বসূরিদের নামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে তাহদের চিত্র অংকন করিত। উm্mশ্য ছিল বে, পরবর্তীরা যেন তাহাদের অবস্থা ও ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং তাহাদের অনুকরণ করিতে পারে। তারপর দীর্খ পরিক্র্মায় সেই ছবিগুলিকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়। এভাবে তাহারা কালের এক পর্যায়ে এসে লেই মৃর্তিশুলোর পূজা অর্চনা ওুরু করিল। এবং সেই সন নেক্কার পূর্বপুরুষের নামে মূর্তিগুলির নামকরণ করা হইল। যथা ওয়াদুন, সূয়া, ইয়াণুছ, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। যখন পৌত্তলিকতা এইভাবে গভীরে পৌছিল এবং মানুমের মনের গহনে শিকড় গাড়িল তখন উহার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ্ जাআলা তাঁহার দযয়া ও অনুখ্রহ স্বর্দপ তাঁহার রাসূল নূহ্ (আ)-কে প্রেরণ করেন একমাত্র লা শiরীক আল্লাহ্র ইবাদতের পয়গাম দিয়ে। তাই তিনি আসিয়া আহান জানান :
"হে আমার জাতি! একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর।" তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের উপর মহা বিপদের শাস্তির আশংকা করিতেছি" (৭: ৫৯)।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যथন তোমরা মৃশরিক অবস্থায় আল্মাহ্র সমীপে হাখির হইবে তখন অবশ্যই তোমরা কঠিন শাশ্তি ভোগ করিr্র।

قَالَ الْمَلْاُ مِنْ قَوْمْمـن
 বাপ-দাদ্দার এতকালের পৌত্তিলিক ধর্ম বর্জন করিতে বলিতেছ। ঠিক এইভাচেই পাপীরা নেককারগণকে বিভ্রান্ত মনে করে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ যখন তাহারা ঈমানদারগণকক ঢেখিত, বলিত, এই লোক্গুলি অবশ্যই প্থহারা হইয়াছে (৮৩:৩২)।

অন্যত্র তিনি বলেন :
"আর কাফিররা মু’মিনগণ সম্পক্কে বলে, যদি উহা ভালই হইইত তাহা ইইলে জাহারা ’হার দিকে আমাদের অগ্গগামী ইইত না; উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে, তাই বলে, ইহাতো প্রাচীন মিথ্যা কাহিনী (8৬: ১১)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন :
 সকল কিছুর প্রত্তিপালক প্রভুর প্রেরিত পুরুষ।
 তিনি হইবেন বিঙ্ধভাবী, প্রচারক, উপদেশদাতা ও আল্লাহ্র দীনের আলিম। আল্মাহ্র কোন সৃষ্ঠিই উক্ত গুণাবলীতে তাঁহাদের সমকক্ষ হইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে আছে : আরাফাতের ময়দানে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠিতম সমাবেশে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রাসূন (সা) বলেন : হে মানব! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা ইইবে। তোমরা তখন কি জবাব দিবে? তাহারা বলিলেন : আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশয় আপনি আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাইয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্ পালন করিয়াছ্নে এবং আপনি উপদেশ দিয়াছেন। তখন তিনি আকাশের দিকে আংতলি তুলিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও।

৬৩. তোমরা কি বিশ্মিত হইত্ছে যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।
৬৪. অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। ঢাঁহাকে ও তাঁহার সংগে যাহারা তর্রনীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিন তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা ছিল এক অঞ্ধ সম্প্রদায়!

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক নূহ্ (আ) স্প্পর্কে জানাইতেছেন যে, তিনি তাঁহার জাতিকে
 ইহাতে আশর্র্যের কিছু নাই যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরই মধ্য হইতে কোন মানুষকে ওয়াহী পাঠাইবেন। বরং ইহা তো তেমাদের উপর তাঁহার দয়া ও অনুহ্রহ। কারণ, সে তোমাদিগকে সতর্ক করিবে ও আল্মাহৃর প্রতিবিধান সশ্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবে যেন তোমরা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না কর। ফলে তোমরা যেন আল্লাহৃর রহমত লাভ কর।
 সার্বঋ্ষণিক বিরোধিতা করিতেছ। আর তোমাদের মধ্য হইতে খুব কমসংখ্যক লোকই তাহার ঊপর ঈমান আনিয়াছ। অন্য আয়াতে উহার উল্লেখ রহিয়াছে।
 তাঁহাকে ও তরণীীর আরোহিগণকে রক্ষ করিয়াছি ।
 তাহাদিগক্কে আমি নিমজ্ছিত কর্রিয়াছি (৭১ : ২৫)।

जनাত্র তিনি বলেন :

অর্থৎ .ঢাহাদের অপরাধ্ধর কারণণ তাহারা ডুবিয়া মর্য়াছে। অতঃপর অহারা জাহান্নাম্ম প্রবিষ্ঠ হইয়াহে। তখন তাহারা আল্মাহ্ ছাড়া অনা কাহাকেও মদদ করার জনা পায় নাই (৭১ : २®)।

 ক্ঠার প্রতিবিধান করেন এবং নিজ বశ্ম ও তাহার সহায়কগণণর সং্রকণ নীতি অনুসরণ করেন। পক্ষাত্তরে কাফিরণণণে ধ্ধংস করেন। লেমন তিনি বলেন :

মোটকথা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ পাকের অনুসৃত নীতি ইহাই বে, পরিণাচ্ম সাফল্যা ও বিজয় খোদাভীরৃদের জনাই নির্ধারিত। এই নীতিতেই তিনি নূহ্ (অ)-এর নাফ্রমান সস্শ্রদায়কে ডুবাইয়া মারিয়াছেন এবং নূহ্ (অা) ও তাঁহার অনুসারিংণকে রষ্ণ করিয়াছেন।
 জন্য সহজ জূথও কঠিন ও পাহাড় পর্বত সংকীীর্ণ হইয়াছিন।

আবদूর রহমান ইব্ন যায়েদ ইবৃন আসनাম (র) বলেন : আল্লাহ্ পাক নৃহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়কে তখনই শাষ্তি দিয়াছেন যখন তাহাদিগকে প্রভূত ধন-সস্পদের মালিক করা সত্ডেও जাহারা নাফ্রমান হইল। তাহারা তৎকালীন আবাদ পৃথিবীর সকল ভূখ্টে মালিক ছিন।

ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন : ইব্ন আক্রাস (র) হইতে আমার কাছ এই বর্ণনা প্পৗছছ্য়াছ্ ব্, নূহ (অ) তরনীত্ আশিজন লোক নিয়াছিলেন। জুরহাম ছিন তহাদ্দে অনাতম। তাহার জাया ছিন আরবী। ইবৃন আবূ হাত্মি (র) ইহা বর্ণনা করেন। অন্য একতি ধারাবাহিক সূচ্রও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরুপ বর্ণিত হইয়াছে।

##    


৬৫. ‘আদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই। তোমরা কি সতর্ক হইবে না?
৬৬. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিন, ঢাহারা বলিয়াছিল, আমরা তো দেখিতেছি ছুমি নির্বোধ এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।
৬৭. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, আমি জগৎসমূহের প্রতিপানকের রাসূল।
৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঔ্ষী।
৬৯. তোমরা কি বিস্মিত ইইত্ছে বে, তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্যলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা অধিকততর শক্তিশালী করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : যেভাবে আমি নূহ্হের কওমের কাছে নূহৃকে পাঠাইয়াছি, তেমনি আমি ‘আদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই হূদকে পাঠাইয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : তাহারা হইল আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহের বংশধর।

আমি বলিতেছি : তাহারা হইল প্রথম আদ ইব্ন ইরামের বংশধর। তাহারা ভূখণে প্রথম পাথরের সৌধ গড়িয়াছিল।. বেমন আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ তুমি কি দেখিয়াছ তোমার প্রভু "আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? তাহারা ছিল সৌধবাসী ইরাম সম্প্রদায়। কোন শহরেই অনুরূপ সৌধ নির্মিত ইইয়াছিল না (b৯: ৬-৮)। মোটকথা, ইহা তাহাদের শক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয়বাহী। আল্লাহ্ পাক অন্য্র বলেন :

#   

অর্থাৎ আর "আদ জাতির অবস্গা ছিন এই ব্ব, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায় করিয়াছিন এবং তাহারা বলিত, আমাদ্রের চাইতে ক্ষেতাবান কে আছে? তাহারা কি দেখে না বে, তাহাদিগকে व্যই আল্নাহ্ সৃষ্টি করিয়াাছেন, নিশ্য় তিনি जাহাদের অপেশ্ন শক্তিশানী? আর তাহারা আমার বাণী ও নিদর্শন অ尺্ীীকার করিত (8د: $2 ৫$ )।

जাহারা ইয়ামানের আহ্কাফ এনাকায় বাস করিত। উহা ছিন বালুর পাহাড় পরিপূর্ণ।
মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) অनী (রা) হইতে বলেন বে, তিনি জনৈন হায়ামাউতবাগীকে জিজ্ঞাসা করেন- पুমি কি লাन মাটি মিপ্তিত বানুর টিলা Cেशিয়াছ যাহার অকদিক উँদू করা ও

 কোন দিন ব্যে উহা দেথিয়াহহ তহার পঢ্ষ সষ্ষব। তিনি বনিলেন : না, आমি দ্খি নাই, তবে बে দেথিয়াহে সে আমাকে বলিয়াছে। তখন হাযরাयী জিজ্ঞাগা করিল : হে আমীী্রল মু’মিনীন!
 বর্ণনা করেন।

এই বর্ণায় জানা যায়, 'অাদ জাতির নিবাস ছিন ইয়ামান। কারণ সৃদ (অ)-এর দাফন লেখানেই হইয়াছে। তিনি তখনকার व্রেষ্ঠেতম বংশের সন্যান ছিলেন। কারণ, আল্লাহ্ ত'আলা রাসূলগণকে উও্অ বংশ হইতে মনোনীত করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে তিনি সর্বোওম ব্যক্তি হইতেন । হूদ (অা)-এর সশ্প্রদায় לhহিক শক্তিতে শক্তিষর হওয়ায় মনের দিক হইতে তাহারা কঠ্ঠার ছিন। তাই তাহারা আল্লাহুকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সব চাইতে কঠিন ছিন। হৃদ

.
 ইহ তোমার মূর্থতার পরিচয় বহন করে। মূলতত তুমি মিথ্যাবাদী। বলাবাহ্ন্য, মক্কার পৌত্তলিক



जতঃপর আল্gाহ् বলেন :
 জগতের প্রতিপানকের নিকট ইইতে সত্য নিয়া আসিয়াছি। তিনিই সকন কিছ্র স্রষ্ঠা ও মালিক।
 जক, বাণী প্রচার। দুই, হিতেেপদেশ। তিন, বিশ্বস্তত।
 হওয়ার কিছ্র নাই শে, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরই ম্্য্য হইতে একজনকে তোমাদের নিকট পাঠাইবেন তোমাদিগকে পরকালের সাক্ষাৎ এবং শান্তি ও পুরক্কার সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য; বরং তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য তোমরা ঢাঁহার প্রশংসা কর।
 কর বে, তিনি নূহ (আ)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্নংস করার পর যাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন তোমরা তাহাদেই বংশধর ছওয়ার বদৌলতে আজ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছ।

 অর্থাৎ তাহাকে তিনি জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে প্রাদুর্য দান করিয়াছেন।
 হইল لى অबবা ىl এর বহুবচন।


## (v.)


৭০. তাহারা বनিল, ‘তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন খ্ধু আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব পুব্রুষগণ যাহাদের ইবাদত করিত ঢাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইনে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ্ তাহা আনয়ন কর।
৭১. সে বলিল, তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও গयব তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহ্তিত বিতর্কে নিষ্ু হইতে চাও এমন কতকণুলি নাম সম্বঙ্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুর্পহগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই ? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।
৭২. অতঃপর ঢাহাকে ও তাহার সংগীদিপকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা মু’মিন ছিল না তাহাদিগকে निর্মূল করিয়াছিলাম।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে হৃদ (আ)-এর প্রতি তাঁহার সম্প্রদায়ের বিরোধিতা, অবাধ্যতা, শক্কুতা ও অবজ্ঞার খবর দিতেছেন।
 আসিয়াছ যে, আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করিব?

কুরায়েশের কাফিররাও অনুরূপ বলিয়াছিল :
 -الِّيْ
অর্থৎ তে আল্লাহ্ ! यদি ইহা সত্যই তোমার নিকট হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে আসমা হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগ়কে কৃ্টদায়ক শাস্তি প্রদানন কর।
 প্রতিমা লইয়া ঝপড়া করিত্ছেছ যাহার নাম তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রাখিয়াছ? সেই সমস্ত ইলাহগণ তো কাহারো কোন ক্ষতিও করিতে পারে না আর উপকারও করিতে পারে না। পরন্ুু সেই গুলিকে পূজা করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে বলিয়াছেন এমন কোন প্রমাণও নাই। তাই তিনি বলেে :
 তাআর্লা কোন দলীল পাঠান নাই"। সুতরাং তোমরা অপেক্ষ কর আর আমিও তোমাদের সহিত অপপক্ষা করিব। মূলত এখানে রাসূলের পক্ষ ইইতে তাহার সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হইয়াছে। আর এই কারণেই উহার পর বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ অতঃপর ঢাহাকে ও তাহার অনুসারিগণকে রুক্ষ কর্রিলাম এবংং যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে ও ঈমান আনে নাই, जাহাদিগকে নির্মূল করিলাম (৭: १२)।

কিভাবে তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়াই নির্মূল করা হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলিয়াছেন। যেমন :


আর আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্পংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ ঝঞ্জাবায়ু দ্বারা, যাহা তিনি তাহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সাত দিন ও আট রাত অবিরামভাবে। তখন তুমি

উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে, উহারা সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া আহে সারশমূন্য বিক্ষিপ্ত থেজুর কাণ্গের মত। অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি"? (৬৯ : ৭-৮)। অর্থাৎ যখন তাহারা নাফরমানীর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিল, তখন তাহাদিগকে প্রচণ ঝঞ্ঞাবায়ু দ্বারা ধ্ণংস করা হইল। তাহাদের এক একজনককে প্রচণ হাওয়া উড়াইয়া নিয়া মাটিতে মাথা উপড় করিয়া আছড়াইয়া মারিয়াছে। তাই বলা ইইয়াছে : তাহারা লুটাইয়া পড়িয়াছে বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাতের মত।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : তাহারা ইয়ামানের ওমান ও হাযরামাউতের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত। তাহারা পৃথিবীতে দভ্ভভরে বিচরণ করিত, দেশবাসীর উপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইত। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে দৈহিক দুর্জয় শক্তির অধিকারী করিয়াছিলেন। পরত্তু তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমা পৃজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাদের নিকট হূদ (আ)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ গোত্রের লোক ছিলেন এবং দৈহিক গঠন ও সৌন্দর্य বিচারেও উত্তম ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্মাহ্র ইবাদত করিতে ও ঢাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করিতে আহান জানাইলেন এবং মানুষকে নির্যাতন করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা উহা অস্বীকার করিল এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। পরন্তু তাহারা দষ্তভরে বলিল : আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে ? তাঁহাদের কিছু লোক অতি গোপনে ঈমান আনিল। অতঃপর যখন ‘আদ সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি, নাফরমানী ও নির্যাতন সীমালংঘন করিল এবং প্রতিটি উঁদ স্থানে নিষ্ফল মার্বেলের স্থৃত্ত্ত্ত গড়িল, তথন হূদ (আ) তাহাদিগকে বলিলেন :


অর্থাৎ তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে নিরর্থক শৃতিস্তুম্ নির্মাণ করিতেছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিত্ছে এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্ণাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (২৬: ১২৮-১৩১)।

তাহারা বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদর কাছে সুশ্পষ্ট কোন দলীল নিয়া আস নাই এবং তোমার কথায় আমরা আমাঢদর প্রভুদিগকে বর্জন করিব না ও তোমার উপর ঈমান আনিব না। (১১: ৫৩)।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : যখন তাহারা এইভাবে ঈমানকে অস্বীকার করিল ও কুফরীর উপর দৃঢ় হইল, একাদিক্রনে তিন বৎসর তাহাদের দেশে বৃষ্টি রন্ধ থাকিল। তথন তাহারা নিদারুণ দুঃখকষ্টে পড়িল। দেশবাসী এই দুঃখকষ্টে অতিষ্ট হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি ওরুু করিল। তাহারা সেই যুপের পবিত্র স্থানসমূহে ও নিজ নিজ গৃহের নির্ধারিত স্থানে এইসব করিতেছিল। সেই যুগে আমালিকরা খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের বংশ তালিকা এই :

আমালিক ইব্ন লাওজ ইব্ন সাম ইবৃন নূহ্। তাহারাই তাহাদের নেতৃত্̨ ও শাসন ফ্ষমতার অধিকারী ছিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন মুআবিয়া ইব্ন বকর। তাহার মাতা ছিল ‘আদ গোত্রের। তাহার নাম ছিল জুলহাজা বিনতে আল-খুবায়রী।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আদ গোত্র অবশেষে প্রায় সত্তরজনের একটি প্রতিনিধিদল হারাম শরীফে পাঠাইল ইস্তিসকা বা বৃষ্টির জন্যে কান্না কাটির উস্লেশ্যে। তাহারা মক্কায় মু'অবিয়া ইব্ন বকরের নিকট গেল এবং সেখানে একমাস অবস্থান করিল। তাহারা সেখানে শরাব পান ও গান-বাজনায় মত্ত থাকিত। এইভাবে প্রায় একমাস অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহারা বিদায় হওয়ার উদ্যোগ নিল না, তখন দীর্ঘ সাহচার্থ্রে মায়া ও চফ্ষু লজ্জার কারণে তিনি তাহাদিগকে সরাসরি বিদায়ের কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি তাহাদের জন্য কবিতা রচনা করিয়া গায়কদের গানের মাধ্যমে উল্mেশ্য সিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট হইলেন। উহা এই:


তিনি বলেন : এই কবিতার পংক্তিঔলি ঔনিয়া অভাগারা সতর্ক হইল এবং কেন তাহারা এখানে আসিয়াছে তাহা ম্মরণ হইল। তখন তাহারা কা‘বা ঘরে গিয়ে তাহাদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা জানাইন। তাহাদের দলপতি কীল ইব্ন উন্য যখন প্রার্থনা শেষ করিল, তখন আল্মাহ্ তাহাদের জন্য তিন ধরনের মেঘ পাঠাইলেন সাদা, কালো ও লাল। অতঃপর আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিলেন-তুমি উহা ইইতে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে একটি পসন্দ কর। তখन সে বলিল : আমি উহা হইইতে কালো মেঘ পসন্দ করিলাম। কারণ, উহাতে বৃষ্টি থাকে। তখন ঘোষক ঘোষণা করিনেন তুমি জ্বলন্ত স্জুলিঙ্গ ছাই গ্রহণ করিয়াছ। উহার বর্ষণের ফলে ‘আদ জাতির ও जাদের সন্তান সন্ততির কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না। তবে আমি যেক্ষেত্রে উহা নির্বাপিত করিব সেখানের লোক বাঁচিয়া যাইবে। তৃখু বনূ আল ওयীয়া রক্ষা পাইবে।

তিনি বলেন : বনূ ওयীয়া 'আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা যাহারা মক্কায় বসবাস করিত। তাই তাহাদের সম্প্রদায়ের ভগ্যে যাহা ঘটিল তাহা হইতে তাহারা বাঁচিয়া গেল। তিনি বলেন : ইহারাই পরবর্তী স্তরের ‘আদ সম্প্রদায়।

অতঃপর তিনি বলেন : কীল ইব্ন উনযের পসন্দ মুতাবিক 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য কালো মেঘ পাঠানো হইল। উহাতে লুক্কায়িত ছিল ‘আদ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র গযব। যখন উহা

তাহাদের উপর আত্নপ্রকাশ করিল, বর্ষণের মেঘরূপে দেখা দিল। তাহারা খুশী হইল আর বলিল, ইহা তো আমাদের জন্য বর্ষা লইয়া আসিয়াছে।

আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ বরং উহা তো সেই বস্তু যাহা তোমরা শীঘ্রই পাইতে চাহিয়াছিলে। উহা সেই হাওয়া যাহাতে কষ্টদায়ক শাস্তি নিহিত। উহা সব কিছুই ধ্রংস করে (৪৬ : ২৪)।

মেঘের আড়ালে লুকানো আগুন যাহার দৃষ্টিতে প্রথম ধরা দেয় এবং যে উহা প্রথম অগ্নি বায়ু বলিয়া চিনিতে পায়, সে হইল 'আদ জাতির মুসাইয়াদ নান্নী এক মহিনা। যখন আসল বস্তু প্রকাশ পাইল, সেই মহিলা চীৎকার দিয়া বেহেঁশ হইয়া পড়িল।

তারপর যখন তাহার হֵঁশ ফিরিল, সবাই প্রশ্ন করিল : হে মুসাইয়াদ, তুমি কি দেখিয়া ভয় পাইয়াছ ? সে বলিল : আমি উহাতে অগ্নিবায়ু দেখিতেছি এবং উহার সামনে বহু লোককে কাষ্ঠ হইয়া জ্লিতে দেখিতেছি।

অতঃপর আল্নাহ্ তাআলা সপ্তম রজনী ও অষ্টম দিবস অগ্নিবায়ুর প্রবল প্রবাহ চালাইলেন এবং ‘আদ সম্প্রদায়ের কেহই ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইল না। ওধ্বু হূদ (আ) ও তাঁহার ঈমানদার উম্মতগণ বাঁচিয়া রহিলেন।

ইব্ন ইসহাকের এই বর্ণনাটি যদিও গরীব পর্যায়ের, তথাপি ইহাতে শিক্ষণীয় বেশ কিছ্ ব্যাপার রহহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

অর্থাৎ যখন আমার প্রতিবিধান আসিল, তখন আমি হূদ ও তাঁহার সহচরগণকে বাচাইয়া নিলাম আমার বিশেষ অনুপ্রহে এবং তাহাদিগকে কঠিন শাত্তি হইতে রক্ষা করিলাম (১১ : (৫) ।

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত একটি হাদীসে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার কাছাকাছি বর্ণনা মিলে। হাদীসটি এই :

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হারিস আল বিকরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিস আল-বিকরী (রা) বলেন : আলা ইব্ন হাযরামীর বিরুদ্ধে রাসূল (সা)-এর কাছে অভ্যিযোগ পেশ করার জন্য বাহির হইলাম। আমি রবযাহ নামক স্থানে বনূ তামীমের এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে গেনাম। সে আমাকে বলল : রাসূল (সা)-এর কাছে আমার যাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে তাঁহার নিকট নিয়া যাইবে ? আমি তাহাকে সংগে লইলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় প্ৗছিলাম। মসজিদে তখন লোকজন যাইতে ছিল। সেখানে কালো পতাকা দুলিতেছিল। বিলাল (রা) তখন তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় রাসূল (সা)-এর সামনে বসা ছিল.। আমি প্রশ্ন করিলাম : মানুষের ভীড় কেন ? তাহারা বলিল : রাসূল (সা) কোথাও আমর ইবনুল আসকে পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। অতঃপর আমি বসিলাম। তখন তিনি তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন অথবা

উটের পাদানিতে পা র্রাখিলেন। তখন তাঁার কাছু কিছু বলার অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি ঘরে ছুকিয়া সালাম দিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমার ও বনূ তাীমের মাঝে কোন ব্যাপার আছে কি? আমি বলিলাম : शাঁ, তাহাদে সহিত আমাদদর বির্রেধপৃৃর্ণ সশ্পর্ক" রহহ়য়াছে। বনূ তামীলম নিঃসংগ এক বৃদ্ধার নিকট গিয়াছিলাম। সে আমাকে আপনার নিকট নিয়া আসিতে অনুরোখ করিল। সে এখন দরজার নিকট দাঁড়ানো রহিয়াছছ। তখন তাহাকে আসার অনুমতি দেওয়া হইন। অতঃপর সে আসিন এবং আমি আরয করিলাম : আপনি অবশ্যই দেথিতেছেন বে, আপনার কারণে আমাদের ও বনূ তমীমদের মাঝে এই প্রতিবঞ্ধকण সৃষ্টি হইয়াহে। তাই আপনি ইহার একটি সুরাহা করুন এবং বনূ তামীমের এই বৃদ্ধাকেও সাহাय্য সংরক্ষণ করুন। তখন বৃদ্ধা বলিন : হে আল্নাহর রাসূন (সা)! আমি এই কারণণই আপনার কাছে ছুচ্যিয়া আসিয়াছি। আমি বনিলাম-আমিও «কই উদ্দক্যে আসিয়াছি। আমার এই আত্রীয়া নিজের মরণ নিজে ডাকিয়াহে। লে নিজেই নিজ দায়িত্ণে ইহ করিয়াছে। আমার সহিত তাহার এমন ক্োন শর্রুত ছিল না ৫ে, আমি তাহাকে এই বিপদে টৗনিয়া আনিব। আমি এমন কাজ হইতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের কাছে পানাহ চাই যাহা আদ প্রতিনিধির মত হইবে। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন : "আাদ প্রতিিধির ব্যাপারটা কি? তিনি অবশ্য আমা হইতেও উহা ভলো জানেন। তথাপি আমার নিকট হইতে জানিতে ঢাহিলেন। আমি বলিলাম, আদ সশ্পদায় যখন দুর্ভিক্ষে শিকার হইন, তথন কীল নামক এক প্রতিনিধিকে ক‘বাঘরে প্রার্থনার জন্য ঢাহারা প্রেরণ করিন। সে মুআাবিয়া ইব্ন বকরের কাছে আসিয়া जাহার ঘরে একমাস অবস্থান করিন। সেখানে থাকিয়া লে শরাব পান করিত আর নাচগানে মত্ত थাকিত। দूই ছিন্নমূন নর্তকী নৃত্য করিত। যখন মাস পার হইন তখन তাহাদের নিয়া এক পাহাড়̣ গেল মধু-চন্দ্রিयা যাপন্নর জন্য। অবশশষে সে আল্লাহ্র কাছে প্রাথ্থা জানাইল : হে जাল্াহ্! पুমি জান, আমি কোন রুগ্নের তদ্বিরে আসি নাই বে, তুমি ঢাহার দাওয়াই দিবে। ত্মেনি কোন বন্দীর সুপারিশ করিতে আসি নাই বে, তুমি তাহাকে মুক্তির ব্যবস্থ করিবে। তে আল্লাহ!! তুমি ‘আদ জাতিকে আগে বেভাবে বারি বর্ষণ করিয়া পরিত্ণ্ করিয়াছ, এখনও তাহা কর।

তখन তাহার সামনে কালো মেয দেখা দিল। অতঃপর গায়েবী আওয়াজ আসিল-উহা গ্থণ কর। অতঃপর যখন সে কালো মেঘ কবূল করিল, তথন আওয়াজ আসিল সে জ্বনত্ত ভশ্ম প্রহণ করিল। जই 'আদ জাতির কেইই অবশিষ্ট থাক্বেবে না।

আমি জানিতে পাইয়াছি বে, অতঃপ্র অগ্নি প্রবাহ তাহাদ্রে সকনকে ঞ্ণং করিয়াছে।
অना এক বর্ণনাকারী আবূ ওয়াইল বলেন : বর্ণনাত সঠিক। তিনি আরও বলেন : লেই ঘটনা ইইতেই নর-নারী নির্বিশেষে সকনের ভিতর এই প্রবাদটি চালু ইইয়াছে ভে, 'আাদ প্রতিনিধির মত ইইও না।

ইমাম আহমদের মুসনাদে এইভবে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদদ ইব্ন হুবাব হইতে আরদ ইব্ন হুমায়েদের সূত্রে ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আসিম ইবৃন বাহদালা হইতে সালাম ইব্ন আবুন মুনাবির্রের সূত্রে ইমাম নাসাঈও উহা বর্ণনা কর্রেন। হারিস ইব্ন হাসান

আল-বিকরী হইতে আবূ ওয়াত্যেলের সূত্রে ইব্ন সা‘দও অনুরূপ বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্ন হিব্বান হইতে আবূ কুরাইবের সূত্রে ইব্ন জারীরও উহা বর্ণনা করেন। হারিস ইব্ন ইয়াयীদ আল-বিকরী হইতেও তিনি উহা বর্ণনা করেন। তিনি আবূ কুরাইব হইতে, তিনি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ হইতে, তিনি আলিম হইতে ও তিনি হারিস ইব্ন হাসান আল বিকরী হইতে উহা বর্ণনা করেন। তাহার বর্ণনায় আবূ ওয়ায়েল অনুপস্থিত। আল্নাহৃই সর্বষ্ঞ।

৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সাंলিহৃকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সুম্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকক আল্লাহৃর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না। যদি দাও, তোমাদের উপর মর্মন্ুূদ শাস্তি নামিয়া অসিবে।
98. স্যরণ কর, 'অাদ জাতির পর তিনি তোমাদিগেকে তাহাদের স্ননাভিমিক কর্রিয়াছেন।
 প্রাসাদ ও পাহাড় কাট্য়া বাসণৃহ নির্মাণ করিত্ছে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্গ স্মরণ কর এবং পৃথিবীত বিপর্যয় ঘটাইও না।
৭৫. তাহার সস্পদায়ের দাষ্ষিক থ্রদানের্রা তাহাদের সশ্প্রদায়ের ঈমানদার—यাহাদিগকে.
 थ্রেরিত? ঢাহারা বলিল, তাহার প্রতি বে বাণী ধ্রের্তিত হইয়াছে আমযা ঢাহাত বিশ্বাসী।
৭৬. দাষ্ভিকেরো বলিন, ঢোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।
 ‘হে সানিহ! पूমি র্রাসূন হইনে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা অননয়ন কর।
৭৮. অতঃপর ঢাহারা ভৃমিকম্প দারা আক্রান্ত হয়, ফলে ঢাহাদের প্রাত হইন निজগৃহহ মুথ थুবড়ান্না অবস্शায়।

ঢাক্সীর ঃ ঢাফসীরকার ও কুষ্ঠিনামা বিশারদগণ বলেন : সামূদ ছইল आসির ইবৃন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আা)-এর পুত্ত। সে জুদাইস ইব্ন আসিরেরে ভাই। এই সমস্ত হইন আররের जারিবার গোর্রসমূহ। ছুমুস গো冋্রও ঢাহাদ্রর অনাতম। ঢাহারা সবাই ইবাহাম (অা)-এর পুর্ববর্তী সস্প্রদায়। আাদ সম্প্রাা্য়র পর সামূদ সম্প্রদাল্যের অভ্যুদয় ঘটে। তাহাদের নিবাস ছিল হিজাय ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াদীউন কুরা ও তৎসংল্ন এনাকা। রাসুনুন্নাহ্ (সা) অকবার তাহাদের এলাকা ও বিরান বাষ্থুভিটা অত্ত্র্ম করেন। তিনি নবম হিজরীীত তাবূক যাবার পথে উহা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন :
"রাসান (সা) যথন লোকজন সহকারে তাবক গমন করেন, তখন সাদূদদের বিরান এলাকা সন্নিহিত হিজরে অবতরণ করেন। অতঃপর সামূদ লেই কৃপ হইতে পানি পান করিত লোকজন সেই কৃপ হইতে পানি পান করিন ও পাত্র পূর্ণ করিয়া নইল। ফলে তাহারা ব্যেন নেশাপ্ত ও जবসन्न হইয়া পড়িন। তখन নবী কडীম (সা) নিদ্দেশ দিলেন—পাত্রের পানি ঢালিয়া ফেন্ন ও আস্তাবলের উটখ্ণেকে আহার করাইয়া নাও। অতঃপর তিনি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সেই কৃপে আসিলেন ব্যেখান ঢাহাদ্রে ঊট পানি পান করিত। এবং তিনি সभীণণকে লেখানকার সস্প্রদায়ের সহিত মেলাম্মো করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তাহারা ছিল শাস্তিপাপ্ত সম্প্রদায়। তিনি বনেন : "আমি ওয় করি, তাহাদ্রর যাহা ঘটিয়াছিল তোমাদেরও তাহা ঘটিতে পারে। जাই তাহাদ্র সহিত মিশিও না।"
 হিজর নামক স্থানে অবস্থানকানে বলেন : "তোমরা া্রু্দনরতত অবগ্গায় ছাড়া এই শা|্তিপাত্ত সস্প্পদায়ের সহিত মিলিও না। यদি তোমরা ক্র্দ্নোমুখ না হইতে পার, তাহ ইইনে ঢাহাদের সरिত সানন্দ মেলামেশায় তোমরাও শাস্তিপাঁ্ত হইতে পার।"
 অপর একটি বর্ণনা রহিয়াহে। ভেমন :

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ কাবশা আনসারী হইতে বলেন : তাবূকের যুদ্ধের সময় যখন লোকজন হিজরবাসীর সাথে সানন্দে মেলামেশা করিতেছিল, তখন রাসূল (সা) এই খবর পাইয়া লোকদের নামাযের জন্য জমায়েত হইতে ঘোষণা দেওয়াইলেন। আমি তখন উপনীত হইলাম। তিনি গুরুগভ্টীরভাবে বলিলেন : "যেই সম্প্রদায়ের উপর গযব নাযিল হইয়াছে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিও না।" তখন জনমণ্ণলী ইইতে একজন বলিয়া উঠিল : হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমরা সবাই আচর্য ইইয়া গিয়াছি বে, অসময়ে কেন আমাদিগকে ডাকাইলেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও আশ্চর্য খবর দিব না ? এক ব্যক্তি নিজেই তোমাদিগকে ডাকিয়া খবর দিতেছে যাহা তোমাদের পৃর্বকালে ঘটিয়াছে আর যাহা তোমাদের পরবর্তীকালে ঘটিবে। তাই তোমরা সরল ও সঠিক হইয়া যাও। কারণ, আল্মাহ্র গ্যব তোমাদের কাহাকেও রেহাই দিবে না। আর শীঘই এমন জাতির আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা এই সবের কিছু ইইতেই নিজদিগকে হিফাজত করিবে না।

সুনান সংকলকগণের অন্য কেহই এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন নাই। আবূ কাবশার নাম উমর ইব্ন সা‘দ। কেহ বলেন আমের ইব্ন সা‘দ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বলেন : রাসূল (সা) যথন হিজর এলাকা অতিক্রম করিলেন, তখন বলিলেন : আল্লাহ্র নিদর্শন নিয়া কোন প্রশ্ন তুলিও না। সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় উটনী লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল। উহাকে এক সবুজ ক্ষেত হইতে তাড়াইলে অন্য সবুজ ক্ষেতে হাযির হইত। ঢথন লেই সম্প্রদায় আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিল এবং উহাকে কষ্ট দিল। উহাকে একদিন তাহারা ও্ু পানি পান করাইত ও পরদিন উহার দুধ দোহাইত। এইভাবে উহাকে কষ্ট দেওয়ায় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ষ্বংস করিলেন। আকাশের নীচে তাহাদের অস্তিত্ নিষিচিহ হইল। এখু একটি লোক আল্লাহ্র হারাম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। জনগণ প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহৃর রাসূল (সা)! সেই লোকটি কে? তিনি বলিলেন : আবূ রিগাল। তারপর যখন সে হারাম হইতে বাহিরে আসিল তখন জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।"

এই হাদীসটি বিও্ধ্ধ ছয় কিতাবের কোনটিতে উদ্ধৃত হয় নাই। অথচ ইহা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিய্দ।
 সালিহ্কে প্রেরণ করিয়াছিলাম।
 আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য আহ্মান জানান। যেমন তিনি অন্য্র বলেন :
 যে, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। অতএব তোমরা অকমাত্র আমার ইবাদত কর (২১ : ২৫)।

जर्थाৎ তোমাদের নিকট নিঃসন্দেরে আল্নাহ্র তরফ হইতে প্রমাণ হাবির হইইয়াছে যে, তোমাদের কাছে আমি বে প্রেরিত হইয়াছি

তাহা সত্য। কারণ, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহার নিকট তাঁহার নবী হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ চাহিয়াছিল। প্রথমে তাহারা দাবী করিল, তাহাদের স্বচক্ষে হিজর এলাকার এক প্রান্তে অবস্থিত কাতিবা নামক স্থানের পাথরট্টিতে দৈবাৎ কিছু ঘটাইবে। তাহারা দাবী করিল, উহা হইতে একটি গর্ভবর্তী যুবতী উটনী যেন বাহির হয় এবং উহা যেন দুগ্ধ দান করে।

সালিহ্ (আ) তাহাদের এই দাবীর উপর কঠিন শপথ ও প্রতিশ্রুতি গ্থহণ করিলেন যে, আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের এই দাবী পূরণ করিলে তাহারা ঈমান আনিবে ও তাঁহাকে মানিয়া চলিবে। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া আল্মাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংপে সেই নিশ্ছিদ্র প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল এবং উহা ফাটিয়া একটি উটনী বাহির হইয়া আসিল। উহা গর্তবর্তী ও দুগ্ধবতী ছিল। অর্থাৎ তাহাদের চাহিদা মতেই সব হইল। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সামূদ জতির নেতা জুন্দা ইব্ন আমর ও তাহার সহিত যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল ঈমান আনিল। অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গও ঈমান আনার অভিলাষী হইল। অতঃপর তাহাদের প্রতিমাসমূহের পুরোহিত জুআব ইব্ন আমর ইব্ন লবীদ ও হুবাব তাহাদিগকে বিরত রাখিল। রাবাব ইব্ন সাআআর ইব্ন যুলমআসও এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। জুন্দা ইব্ন আমর এর চাচাত ভাই ছিলেন শিহাব ইব্ন খলীফা ইব্ন মুহাল্লাহ্ ইবনে লবীদ ইব্ন হিরাস। তিনি সামূদ জাতির সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সম্র্রান্ত নেতা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাকে পুরোহিতরা বাধা দেওয়ায় তিনি বিরত হইলেন। তখন তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদের একজন অর্থাৎ মুহাওয়াশ ইব্ন আসমাতা ইব্ন দুমায়েল এ চরণগুলি পাঠ করেন :


অর্থাৎ আমর গোত্রের বিরাট দলটি দলপতি শিহাবের সাথে নবীর দীন গ্রহণে অগ্রসর ইইয়াছিল। শিহাব ছিল সমগ্গ সামূদ সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় নেতা। সে দীনের আহ্নানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক ছিল বটে, যদি দিত! এvন অবশ্য আমাদের প্রিয় হইল সালিহ্। জুআব প্রমুখ তাহাদের অনুগতদের প্রতি সুবিচার করে নাই। হিজরবাসীর জন্য ইহা বিরাট ক্ষতির যে, তাহারা সত্যের আলো পাইয়াও লাঞ্ছিত জীবনে ফিরিয়া গেল।

উষ্ট্রীয় উপস্থিতি ও উহার প্রতিপালন পরিচর্যা তাহাদের মধ্যে কিছ্রকাল চলিয়াছিল। তাহাদের কূপ ইইতে উহা একদিন পানি পান করিত ও একদিন তাহাদিগকে পান করিতে দিত এবং একদিন তাহারা পানির বদলে উহার দুধ পান করিত। দুধে ওলান এরূপ পরিপূর্ণ থাকিত যে, তাহারা ইচ্ছামতে পেট পুরিয়া পান করিত ও পাত্রপূর্ণ করিয়া নিত। আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেন :


অর্ধাৎ উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রুমে (৫৪:২৮)।
 পানি পান করা ও তোমাদের পানি পান করার জন্য দিন নির্ধারিত রহিয়াছে (২৬ : ১৫৫)। উষ্ধ্রীটি এভাবে পানি‘পান করিয়া ও বিভিন্ন প্রান্তরে চরিয়া খাইয়া অত্যন্ত মোটাতাজা ও ভয়ংকর হইয়া উঠিল। ফনে লোকজন উহার উপর কুল্ধ হইয়া চলিল। উহা গক প্রান্তর হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্য প্রান্তরে খাইতে থাকিত। অবশেষে সবাই সিদ্ধান্ত নিল উহাকে হত্যা করার। তাহারা সালিহ্ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনা হইতে বিরত থাকিন। তাহারা তাহাদের পানি ও শস্য নিরাপদে সম্পূর্ণ ভোগ করার জন্য উহা হত্যা করার ব্যাপারে একমত হইইন।

কাতাদা (র) বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা প্ৗौছিয়াছে যে, উহাকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে তাহাকে তাহাদের নর-নারী ও আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই উহা করার জন্যে সমর্থন জানাইয়াছে। আমি বলিতেছ্-কুরআনের এক আয়াতে উহা সুশ্পষ্ট জানা যায়। যেমন আল্নাহ্
 মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাi্যানন করিল ও উষ্ট্রীটি হত্যা করিল। তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে সমূলে ধ্পংস করিয়া একাকার করিলেন (৯১ : ১৪)। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :
 দেখাख্যার জন্য তাহারা উহার উপর অত্যাচার চালাইল (১৭: ৫৯)।
 প্রমাণ করে যে, সামূদ গোত্রের সবাই এই ব্যাপারে সম্মত ছিল। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর (র) সহ কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেন : উ座 হত্যার ব্যাপারটি সংঘটিত হওয়ার পিছনে নারীর চক্রনন্তও সক্রিয় ছিল। সামূদ গোত্রের অন্যতমা নারী ছিলেন উনাইযা বিন্ত গানাय ইব্ন মিযলাজ। উন্যু উসমান বলিয়া তাহাকে ডাকা হইত। সে এক বৃদ্ধা কাফির ছিল। সালিহ্ (আ)-এর সহিত সে চরম শক্রুতা পোষণ করিত। তাহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার সম্পদও ছিল প্রচুর। সামৃদ গোত্রের অন্যতম নেতা জুআব ইব্ন আমর তাহার স্বামী ছিল। তাহাদের অপর এক নারীর নাম ছিল সাদাকা বিনত্ত মাহয়া ইব্ন যুহায়ের ইব্ন মুখতার, তাহার বংশ মর্যাদা, সৌন্দ্য ও সম্পদ সব কিছুই ছিল। সে সামূদ গোত্রের এক মুসলমানের স্ত্রী ছিল। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণণ তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল। ফলে এই দুই নারী সালিহ্ (আ) ও ইসলামের শক্রততা উদ্ধারের জন্য উ或 হত্যা তাহাদের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইল; সাদাকা তদুদ্দেশ্যে হুবাব নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল : যদি সে উষ্ধী হত্যা করে তাহা হইলে সে তাহাকে স্বামী হিসাবে গহণ করিবে। কিন্তু হুবাব অস্বীকার করিল। অতঃপর সে তাহার চাচাত ভাই মিসদা ইব্ন মিহরাজ ইব্ন মাহয়াকে অনুরূপ প্রস্তাব দেওয়ায় সে উহাতে রাयী হইল। তেমনি উনাইযা প্রস্তাব দিয়াছিল কুদার ইবৃন সালিফ ইব্ন জুযাকে। লোকটির বর্ণে ছিল লাল-সবুজের সংম্ম্রণ ও আকার ছিল ছোট খাট। তাহাকে ব্যভিচারের সন্তান বলিয়া মন্ে করা হইত। কারণ, তাহার কোন পিতৃ পরিচয় ছিল না। সালিফ তাহার জন্মদাত ছিল না, তবে তাহার ঘরে তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্মদাতা ছিল ফিয়ান। উনাইযা তাহাকে বলিল, যদি তুমি উষ্ট্রী হত্যা করিতে পার তাহা হইলে আমার

সুन्দরী কন্যাটি ঢোমার কাছে বিবাহ দিব। কুদার এই প্রক্তাবে সম্র হইয়া মিসদা ইব্ন মিহরাজ্জে সহিত ব্যাগ দিল। তাহারা উভয় এই কাজের জন্য এৰটি গোপন সংখ করিল। উহাতে আরও সাতজন ব্যো দিণ। মোট নয়জন মিলিয়া উটনী হত্যার মড়্যণ্রে লিঞ্ হইন। ঢাই আল্লাহ বলেন :

जর্থাৎ সেই শহরে নয় ব্যক্তির একটি সং পৃথিবীতে ত্দু खাসাদ সৃষ্টি করিত্ছেছিন এবং কোনই কন্যাণেণ কাজ করিতেছিন না। (২৭: ৪৮)।

তাহারা সামৃদ সশ্প্রদাক্য়র নেত্থ্থানীয় ছিন। সমগ কাফির এক জোট হইয়া এই কাজে

 আড়ানে নুকাইয়া ও মিসদা অপর একটি প্রস্তরখণের পিছেন্ন লুকাইয়া অপেক্ষ করিত্তেছিন। প্রথc্ম মিসনা উহার পিছন্নর পাল্যের মাংলে বর্শা ঘ্রারা আঘাত হানিন। ইত্যবসরে উনাইযার সুদ্রী কন্যা আসিয়া সবাইকে উহা হতার জন্যে প্ররোচিত করিতেছিন। লে কুদার ও অন্যান্যকে
 শাহ্রभ ছ্নিন্ন করিন। সংণে সংণে উহা মাট্তিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেন ও মুখ দিয়া অস্প্ট आওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। অতঃপর উহার সुন কর্তন করিল ও উহাকে যবাহ্ করিল। ঢথन উটনীর বাচাটি ভ<্যে ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের সর্বোচ্চ চ্ড়া় পালাইল এবং লেथানে দাঁড়াইয়া হাম্বা হাম্মা করিতে ছিন।

गুজামার (র) হইতে আবদूর রাय্যাক (র) বর্ণনা করেন : হাসান বসরী (ส) বলেন, উহা বলিতেছিন : হে আমার প্রভু! আমার মাতা কোথায়? ইহা তিনবার বলিল। অতঃপর উহা পাথরের ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইন। কেহ কেহ বলেন : তাহারা বাচাচ্টিকেও পাকড়াও কর্রিয়া উহার মাতার সহিত যবাহ্ কর্রিয়াছিন। অাল্লাহৃই সর্বঞ্ঞ।

যথন তাহার এই মড়য়্ত্র সশ্পন্ন করিন ও উটনী হত্যার কাজ শেষ করিল, তথন লেই খবর
 উটनीটি দেথিলেন, তিনি কাঁদিয়া কেনিলেন। আল্লাহ্ ত'অলা বলেন :
 (১): ৬())

তাহারা বৃধবার উটনী হত্যা করিল। যখন সক্ষ্যা হইল, তখন লেই নয়জনের সংঘ সালিহ্ (অা)-কে হত্যার পরিকক্পনা নিন। তাহারা বনাবनि করিল : यদি সে সত্য হয় তাহা হইলে তাহাকে হত্যার করার আগেই সে আমাদিগকে ধ্ধংস করিবে। আর यদি লে মিথ্যা হয়, ঢাহা হইলে আমরাই আগে তাহাকে তাহার উটনীর কাচ্ পৌঁছইইয়া দিব। তাই আল্লাহ বলেন :



অর্থাৎ উহারা বলিল, তোমরা শপথ গ্রহণ কর আল্লাহ্র নামে 'আমরা রাত্রিকালে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে অবশ্যই আক্রমণ করিব। অতঃপর ঢাঁহার অভিভাবককে অবশ্যই বলিব : তাঁহার সপরিবারে নিহত হওয়ার ব্যাপারে আমরা প্রত্যাশা করি নাই। আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী। উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম, কিন্ুু তাহারা বুঝিতে পারে নাই। অতএব দেখ তাহাদের চক্রান্তের কী পরিণতি হইয়াছে। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সকনকেে ধ্ষংস করিয়াছি (২৭: ৪৯-৫১)।

যখন তাহারা উক্ত ষড়যন্ত্রের পৃথে অগ্রসর হইল এবং রাত্রি কালে আল্লাহৃর নবীকে হামলা করিতে উদ্যত হইল, তখনই আল্লাহ্ পাক তাহাদের জন্য প্রস্তর বর্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের হামলার আগেই দ্রুত উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল আর তাহাদের সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার এক ভয়াবহ সকালের সম্মুখীন ইইল। সালিহ্ (আ)-এর সতর্কতা শ্মরণে তাহাদের মুথ ফ্যাকাশে হইল। ওক্রবার দিন যেন তাহাদের মৃত্যুর ঘন্টা বাজিল এবং তাহাদের চেহারা নেশাগ্রস্তের মত হইল। শনিবার তাহাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ইইল। শনিবার সকালে তাহারা আল্লাহ্র চূড়ান্ত প্রতিশোধ ও গযবের শিকার হইল। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন। তাহারা জানিতেও সুযোগ পাইন না যে, কিভাবে তাহাদিগকে কি করা হইল আর কোথা হইতে এই আযাব উপস্থিত হইল। একই সংগে প্রচণ্ড খরতাপ, প্রস্তর চূর্ণের গগনবিদারী গর্জন ও মুহ্হু্মুহু বিজলির চমকের ভিতর দিয়া একই মুহূর্ত্ত তাহাদের প্রাণবায়ুক্লি উধাও হইল ও তাহারা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিন।
 বড় নর-নারী কেইই বাঁচিল না। ুধু কালবা বিনতে সলক নাস্নী এক দাসী কিছুহ্মণ বাঁচিল। তাহাকে জারীআ নামেও ডাকা ইইত। সে ঘোর কাফির ও সালিহ্ (আ)-এর চরম শজ্রু ছিল। যখন সে আযাবের বিভীষিকা দেখিল, তাহার পা জড়াইয়া গেল। তথাপি সে কোনমতে উঠিয়া কিপ্র গতিতে জীবন নিয়া পালাইল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের খবর প্ৗৗছাইল। অতঃপর তাহাদের নিকট পানি পান করিতে চাহিলে তাহারা পানি দিল। উহা পান করিয়াই সে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িল।

তাফসীর শাঙ্ত্রবিদগণ বলেন : সানিহ্ (আ) ও তাঁহার অনুসারিগণ ছাড়া সামূদ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিও ধ্ধংস ইইতে রেহাই পায় নাই। তবে আবূ রিগাল নামক এক ব্যক্তি গযব চলার সময় হারমে অবস্থান করিতেছিল। তাই তখন সে নিরাপদ ছিল। তারপর যখন সে একদিন্র হারমের বাহিরে আসিল, অমনি পাথর বৃধ্টি আসিয়া তাহাকেও ধ্বংস করিল। ইতিপূর্বে জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্ (র) বর্ণিত হাদীসে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন : আবূ রিগালের পুত্র সাকীফের গোত্রই হইল তায়েফের বনূ সাকীফ সম্প্রদায়।

যুআম্মার (র) হইতে আবদুর রায়যাক (র) বলেন : আমাকে ইসমাঈল ইঁব্ন উমাইয়া এই থবর ওনান যে, নবী করীম (সা) আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া অত্ক্র্কালে বলেন : তোমরা কি জান ইহা কে? ঢাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল̣ জানেন। তিনি বলিলেন : এই লোকই সামূদ গোত্রের আবূ রিগাল। হারমে থাকায় বাঁচিয়া যায়। হারম ইইতে

বাহির হইলে তাহার জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তখন এখানেই তাহাকে দাফন করা হয়। তাহার সহিত তাহার স্বর্ণের ষষ্ঠীও দাফন করা হয়। ইহা ऊ্গনিয়া সেখানকার সবাই তাহাদের তরবারি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া স্বর্ণের ষষ্ঠী উদ্ধার করিল।

যুহরী (র)-এর সূত্রে মুআম্মার (র) হইইতে আবদুর রায়যাক (র) বলেন : আবূ রিগালই আবূ সাকীए। তবে এই বর্ণলাটি এই সূত্রে মুরসাল। ভিন্ন এক সূত্রে মুত্তাসিল বর্ণনা আসিয়াছে। যেমন : ইব্ন ইসহাক (র) ... বুদায়ের ইব্ন আবূ বুদায়ের হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরকে বলিতে তনিয়াছি যে, আমরা যথন রাসূল (সা)-এর সহিত তায়েফ গেলাম ও আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি বলেন-এই কবর হইল আবূ রিগালের। সেই লোকই আবূ সাকীফ। সে সামূদ গোত্রের লোক ছিল। সে গযবের সময়ে হারম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। অতঃপর যখন উহা হইতে বাহির হইল তখন তাহার সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তাহার এইখানেই মৃত্যু হইয়াছিল এবং এইখানেই দাফন করা হয়। তাহার প্রমাণ হইল এই যে, তাহাকে তাহার সোনার লাঠিসহ দাফন করা হয়। यদি তোমরা ইহা খুঁড়িয়া দেখ তাহা ইইলে উহা দেখিতে পাইবে। উপস্থিত সবাই তখনই কবর খুঁড়িয়া ম্বর্ণের লাঠিটি পাইল।

আবূ দাউम (র) ... ইব্ন ইসহাক ইইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আমাদের শায়েখ আবুল হাজ্জাজ আল-মিয়যী হাদীসটিকে হাসান আयীয বলিয়াছেন। আমি বলিতেছি : হাদীসটি ওধু বুদায়ের ইব্ন আবূ বুদায়েরের সূত্রে মুত্তাসিল। অথচ এই হাদীস ছাড়া অন্য কোনভাবে তাহার পরিচয় মিলে না। ইয়াহইয়া ইব্ন মুঈন (র) বলেন : ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া ছাড়া অন্য কেহ তাহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করেন নাই। আমি বলিতেছি : এই কারণেই হাদীসটিকে মারফূ বলা নিরাপদ নহে। বরং ইহা আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমরের বক্তব্য। এই হাদীস প্রসংগে আমাদের শায়েখ আবুল হাজ্জাজ (র) বলেন, হাদীসটি সংশয়মুক্ত নাহে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

৭৯. অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল : হে আমার সশ্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌছছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা হিতাকাজ্মীদেরকে পসন্দ কর না।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক সামৃদ সম্প্রদায়কে তাহাদের সত্য দীন অন্বীকার ও আল্লাহ্র নবীর বিরোধিতার কারণে ধ্পংসস্గূপে পরিণত করেন। তখন সালিহ্ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে এই চরম সতর্কবাণী অনান। তাহাদের অন্ধত্বের প্রতি তিনি এই শেষ বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহারাও ইহা তনিতেছিল। যেমন সহীছ্দ্য়ের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) যখন বদর যুক্ধে জয়ী হইইলেন, তখন তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। যখন যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন হইল ও শেষ রাতে কাফেলার যাত্রা শরু হইল, তখন তিনি বদরের যুক্ধে নিহতদের কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন : হে আবূ জাহেল ইব্ন হিশাম! হে উতবা ও শায়বা ইব্ন রবীআ, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি

ঢোমাদদর প্রভূর প্রত্র্রুতি সত্গ পাইয়াছ? আমাকে আমার প্রভু বেই প্রত্রিতি দিয়াছিলেন তাহা সত্যরূপপ পাইয়াছি। তখন উমর (রা) ঢাঁছকে প্রশ্ন করিনেন : ᄃে আল্লাহ্র রাসূল! যাহারা মরিয়া পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, ঢহাদের সহিত আপনি কি কথা বলিচেছেন? জবাবে তিনি বनিনেন : ‘আমার আত়্া যাঁহার হাতে তাঁার কসম খাইয়া বলিতেছি, তাহারা আমার


তাহার -জীবন-চরিতে আছে বে, তিনি সেখানে বনেন : তোমরা তোমাদ্রর নবীর খান্দানের কত খারাপ লোক ছিলে! তোমরা আমাকে প্রতাখ্যান কর্রিয়াছ, মানুষ আমাকে অ্রহণ করিয়াছছ। ঢোমরা আমাকে বাহির কর্রিয়া দিয়াছ, মনুষ আমাকে আঝ্রয় দিয়াছে। তোমরা আমার সহিত यूদ্ধ করিয়াছ, মানুষ আমাকে সাহযय করিয়াহে। তাই দেখ ঢোমরা ঢোমাদের নবীর কত মন্দ স্বজন ছিলে!
 আমার প্রতুর বাণী ঢোমাদিগকে cপৗৗছইয়াছিনাম এবং তোমাদিগক্কে হিতোপদ্রশ দিয়াছিনাম। কিস্মু তহা তোমাদের কোন উপকারে আলে নাই। কারণ, তোমরা সত্যকে ভালবাস নাই এবং হিতোপদ্শশদাতকে মান নাই। তোমরা তাহাদিগকে পসন্দ কর না।

কোন কোন তাফসীক্কার বলেন : ব্যে সকল নবীর সশ্প্রhায় ধ্রংস হইয়াছে, ঢাহারা মক্কার


ইমাম আহমদ (র) ... ইব̣ন আা্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, তিনি বলেন : হজ্জের সময় নবী করীম (সা) যथন आসফান প্রান্তর অত্ত্রিম করিতেছিলেন, ত্ন তিনি প্রশ্ন করেন : হে আবূ বকর! ইহা কোন প্রাত্ত?? তিনি জবাবে বলেন : আসফান পান্তর। রাসাল (সা)
 আল্লাহ্, घরে হর্জ করার জন্যে অত্ক্র্ম করিতেন।

অবশ্য হাদীসটি এই সূడ্র ‘গনীব’ পর্যা|্শের। ইহ আর কেইই উদ্ধৃত করেন নাই।

৮০. जার লুতকেও পাঠাইয়াছিলাম। লে তাঁহার সম্প্রদায়কে বনিয়াছিন ঢোমরা এমন ককক্ম কর্রিত্ছে যাহা তোমাদ্র পুর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই।
 তোমরা তে সীমানংঘনকারী সশ্প্রদায়।

ঢাফ্সীর : আল্লাহ্ তাআানা বলেন : নূতকেও এইजবে পাঠাইয়াছিনাম অথবা তিনি বলেন : নূচ্রের লেই घট্না ্যরণ কর যখন লে তাঁার সম্প্রদায়কে বনিয়াছিন।


#### Abstract

লৃত (অ) হইলেন ইবরাহীম (অা)-এর ভাচ্রুশ্শুত্র আমরের দৌহিত ও হারানের পুত্র। তিনি ইব্রাহীম (आ)-এর সময় ঋমান आनिয়া ঢাহার সহিত সিরিয়ায় যান এবং, আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে সদূম ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদিগকে হিদায়েত করার জন্যে খ্রেরণ করেন। কারণ, ঢাহারা এমন একটি জঘন্য পাপ উজ্জাবন ও অনুসরণ করিতেছিল যাহা ইতিপৃর্বে কোন বनी আদম কিং্বা অন্য কোন জীব উহা করে নাই। ঢাহা হইন নারী ছাড়িয়া পুরুষ্বের দারা কামনা চরিতার্থ করা। সদূমবাগীর आগে কোন মানব সন্তান ইহা পসন্দ ও অনুসরণ ঢো দূরের কথা, ইহা চিত্তাও করে নাই। जাল্লাহ্র লানত হউক তাহাদের উপর।


 (जা)-র্র সশ্প্রদায়ের আগে এই কুকর্ম্মের কোথাও কোন উল্লেখ বা আলোচনা পর্ষ্য ছিন না। দাवেশ্ক জাম্ম মসজিদের প্রতিষ্ঠাত উমাইয়া খলীফা ওয়ানীদ ইব্ন আবদুন মালিক বলেন : जাল্মাহ্ ত'আলা যদি আমাদিগকে নূত (আ)-এর সম্প্রদাক্যের এই কুকীর্তি সপ্পর্কে অবহিত না করিতেন তাহা হইলে আমরা চিত্তাও করিতে পারিতাম না বে, ব্যেননতৃণ্তি চরিতার্থ্রে জন্য নারী ছাড়িয়া পুকুষ্বকেও ব্যবহার করা যায়। जাই নৃত (অা) তাঁার সশ্প্রদায়কে বলিলেন : তোমরা कि এমন এক কৃকর্ম করিয়া চলিবে যাহা সৃষ্টি জগতের কেহই কখনও করে নাই? তোমরা जবশাই নারীর বদলে কাম-চরিতার্থ্র জন্য পুরুচের কাছে যাইতেছ। অর্থাৎ তোমরা নারীীর প্রয়োজন পুরুষ্ব দিয়া মিটাইত্ছে। অথচ আল্নাহ্ ত'আলা এই কাজ্জর জন্য নারী ভিন্ন কোন भুর্কষ সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তোমাদের সীমানংষন ও মৃর্থত। কারণ, जোমরা অপাত্রে তোমাদের ভ্যীনশক্তির অপব্যবহার করিত্ছে। তাই তিনি ইহার পর বলেন : এই দেখ, আমার কন্যাগণ। তোমাদের যাহা করিবার তাহা ইহাদের সহিতই সষ্ব হইতে পারে। এই কথ্া দ্গরা তিনি তাহদের স্ত্রীগণণর দিকে ইংগিত করিয়াছেন। তাহারা আপত্তি করিয়া বলে বে, তাহারা তাহাদের প্রতি আকর্ব্ণ হারাইয়া ফেনিয়াহা।

তাই তাহারা জবাবে বলিল : তুমি অবশাই জান, তোমার কন্যাদের উপর আমাদের কোন অধিকার নাই বা জাপ্থ নাই এবং ইহাও জান বে, আমরা কি চাহিতেছি। আমরা তেে চাহিতেছ্ তোমার মেহমানগণকে।

তাফসীরকারগণ বলেন : তাহাদের পুরুষ্রা যেভাবে বেপরোয়া হইয়া একে অপর্রের মুখাপপক্ষী ইইত, তেমনি তাহাদর নার্রীরাও নার্রীদের বেপরোয়া ব্যবহারে বাধ্য ছিন।

৮২. উত্তরে ঢাহার সশ্প্রদায় ৫্খু বলিল, ইহাদিগকে তোমাদের জনপদ হইঢে বহিষার কর, ইহার্যা ঢো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে।

ঢাফসীর : আলোচ্য আায়াতে বনা হইয়াছ, লৃত (আ)-এর আহ্মানের জবাবে তাহারা কিছ্ম না বলিয়া ঢাঁহাকে ও তাঁহার সঙীণণকে দেশ হইতে বহিক্রেরের আহ্নান জনাইন। আল্লাহ্

তা‘আলা তাই তাঁহাকে নিরাপদে বাহির করিয়া নিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে লাঞ্ৰনা-গঞ্জনার সহিত ধ্ণংস করিলেন।
 নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিল।

মুজাহিদ (র) বলেন : তাহারা নারী ও পুরুষের মলদ্বার ব্যবহার হইতে মানুষকে পবিত্র করিতেছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া।

##  

৮৩. অতঃপর তাঁহাকে ও তাঁহার ক্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাঁহার শ্ত্রী ছিল পপ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
৮8. ঢাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধিগণের কী পরিণতি হইয়াছিন তাহা লক্ষ কর।

তাফসীর : আল্নাহ্ পাক বলেন : আমি লূত ও তাঁহার পরিবান্বর্গকে উদ্ধার করিলাম। কারণ, ঢাঁহার পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কেহই ঢাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। यেমন আল্লাহ্ পাক অনাত্র বলেন :

অর্থাৎ অতঃপর সেখানকার মু’মিনগণকে আমি উদ্ধার করিলাম। অবশ্য তাহার পরিবারবর্গ ভিন্ন সেখানে অন্য কোন মু’মিন পাই নাই (৫১ : ৩৫-৩৬)। তবে তাঁহার স্তীরকে বাদ দিয়াছি। কারণ, পরিবারবর্গের একমাত্র সে-ই ঈমান আনে নাই। সে তাহার সম্প্রদায়ের ধর্মেই রহিয়াছিল। সে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাহাদিগকে ঘরের খবর জানাইয়া দিত। মেহমানের খবরও সে ইশারা ইংগিতে তাহাদিগকে জানাইল। ঢাই আল্লাহ্ পাক যখন লূত (আ)-কে রাত্রি কালে তাঁহার পরিবারবর্গ নিয়া শহর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁহার ক্ত্রীকে উহা জানাইতে ও তাহাকে সংগে নিতে নিষেধ করিলেন। কেহ বলেন যে, সেও পরিবারবর্গ্রর অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যখন আযাব আসিল, তখন সেই দিকে তাকাইল ও উহাতে জড়াইয়া পড়িল। তবে এই ব্যাখ্যাই সঠিক যে, সে শহর হইতে বাহির হয় নাই এবং লূত (আ) তাহাকে উহা জানানও নাই। তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : কেবলমাত্র তাঁহার শ্ত্রী ব্যতীত, সে পশচাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল। অর্থাৎ পশ্রাতে ফেলিয়া আসা অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে রহিয়া গেল। কেহ বলেন, ধ্ণংস হবার লোকদের ডেতর রহিল। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য তাফ্সীর বিল লাযিম বা অপরিহার্য পরিণতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা।

অতঃপর আল্মাহ্ বলেন : আমি তাহাদের উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। অন্য আয়াতে ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যেমন :

ইবনে কাছীর 8র্থ —— ২৯


তাহাদের উপর ক্রমগত পাথরের কংকর বর্ষণ করিলাম। উহা তোমার প্রভুর তরকফের চিহ্নিত প্রস্তর ছিল। জালিম সম্প্রদায় হইতে উহা দূরে অবস্থান করে না। (১১:৮২-৮৩)। অর্থাৎ হে মুহাশ্মদ! তুমি আল্মাহ্র নাফরমনগণণর করুণ পরিণতি লক্ষ কর। তাহারা রাসূলকে মিথ্যা বলিয়াছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন : সমকামীকে সর্বোচ্চ শান্তি দিতে হইবে। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে যেভাবে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ধ্বংস কর! হইয়াছে, তেমনি তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে ইইবে। অন্য একদন ইমামও বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয়ের জন্য পাথর মারার শাস্তির কথা বলিয়াছেন। শাফিঈ (র)-এর একটি তয়িমত অনুর্রপ। তাহাদের দলীল হইল ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরূমিযী ও ইব্ন মাজায় উদ্ধৃত একটি হাদীস। হাদীসটি এই: দারাওয়ার্দী ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, নবী করীম (সা) বলেন : যাহারা লূত (আ) সম্প্রদায়ের অনুসৃত কাজ করিবে তাহাদের উভয়কে হত্যা করা হঁইবে।

অন্য ইমামগণ বলেন : উহা ব্যভিচারের সমান। তাই যদি বিবাহিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিবে এবং যদি অবিবাহিত হয় তাহাদিগকে একশত দোর্রা মারিবে। ইমম শাফিঙ (র)-এর একটি মত এইর্রপ।

তবে নারীদের মলদ্বার ব্যবহার ছোট সহকামিতা। নগণ্য দুই একজন ছাড়া ইমমদের ইজমা হইল যে, উহা হারাম । বহু হাদীসে উহা নিষেধ করা হইয়াছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

৮৫. মাদয়ানবাসিগণের নিকট তাহাদের ভ্রাতা খআয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের অन্য কোন ইলাহ নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্यয় ঘটাইবে না; তোমরা মু’মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।

তাফসীর : মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বढেনন : এই সম্প্রদায় হইল মাদয়ান ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর। আয়ব হইলেন মিকইয়াল ইব্ন ইয়াশজারের পুত্র। সুরিয়ানী ভাষায়

ইয়াশজারকে ইয়াসরূন বলা হয়। আমি বলি, মাদয়ান একটি গোত্রের নাম এবং তাহাদের অধ্যুষিত শহরের নাম। উহা হিজাযের পথে অবস্থিত মাআন সংলগ্ন এলাকা। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

যখন সে মাদয়ানের কৃপের কাছে উপস্থিত হইল তখন দেখিতে পাইল, একদল লোক তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে (২৮:২৩)।

তাহারাই ইইল আসহাবুল আইকাত। আমি শীঘঘই এই ব্যাপারে নির্ভবযোগ্য আলোচনায় লিপ্ত ইইব ইনশাআল্লাহ্।
‘সে বলিল, হে আমার জাতি! আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা‘বূদ নাই।’ ইহাই সকল নবী রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা।
‘অবশ্যই তোমাদের নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণ আসিয়া গিয়াছে।’
অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমি তোমদের নিকট আসিয়াছি। তাই আমি বে সত্য নবী তাহা আল্লাহ্পাক সুপ্রমাণিত করিলেন। অতঃপর ইহাও সত্যতার দলীল যে, তাহাদিগকে মানুষের সাথে লেনদেনে অন্যায়ের প্রশ্রয় না নেওয়া ও দাঁড়িপাল্লায় পরিমাণ ঠিক রাখার উপদেশ দান।

দাঁড়িপাল্লা ঠিক রাখ ও মানুষকে ঠকাইও না।' অর্থাৎ তাহাদের মালপত্র কম দিও না ও তাহার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নিও না। উহাই দাঁড়িপাল্লায় চুরি।
 মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়; যাহারা লোকের নিকিট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে (৮৩: ১-২)।

এইগ্রি হইল উক্ত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠঠার সতর্কবাণী ও অত্যত্ত ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ্ আমাদিগকে উহা হইতে মুক্ত রাখুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ऊআয়ব (আ)-এর নিম্নরপপ উপদেশের সংবাদ প্রদান করেন। বলা-বাহ্ল্য ওআয়ব (আ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাসংস্কারিক ও বাগ্গী।

৮৬. লোকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য পথে ঘাটে ওঁতপাতিয়া থাকিও না এবং তাহাদিগকে অল্লাহুর পথে অসিতে বাধা দিও না, যাহারা ঢাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে।

আর আল্লাহ্র দীনে বক্রতা খুঁজিয়া ফিরিও না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যয় কম ছিলে, অল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কির্দপ ছিল, ঢাহা লক্ষ কর।
৮৭. আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর यদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহৃ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্বেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

তাফসীর : এখানে হযরত আয়ব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বাহ্যিক ও আত্যিক রাহাজানি হইতে বিরত থাকার আহ্নান জানান।
 না। সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন : তাহারা বাধ্যতামূলকভাবে ফসল ও সম্পদের অংশ আদায়কারীর দল।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) ও जন্যান্য তাফসীরকার বলেন : তাহারা হইল ওআয়ব (আ)-এর নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে মু’মিনগণকে বাধা দানকারী দन।

অবশ্য প্রথম অভিমতটি সুস্পষ্ট মনে হয়। কারণ, প্রত্যেকটি পথে বলিয়া তাহাই বুঝানো ইইয়াছে। দ্বিতীয় তাৎপর্শ্রে জন্যে বলা হইল :
 আনয়নকারীদের আল্লাহ্র পথে আসিতে বাধধা দেয় এবং আল্লাহ্র দীনে ত্রুটি যুঁজিয়া বেড়ায়।
 দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তোমাদিগকে সংখ্যাধিক্য দান করিয়া শক্তিশালী করিলেন। সুতরাং আল্ণাহুর এই অবদান তোমরা ম্মরণ কর।
 পরিণতি ‘্মরণ কর। তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করার দুঃসাহস দেখাইয়া কিভবে লাঙ্লা-গঞ্জনার সহিত ধ্ণংস হইয়াছে। তাহারাও আল্লাহ্র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।.

 অপেক্ষা কর।
 আসে।
 কাফিরর্দের জন্য ভয়াবহ পরিণতির সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

## बयय भाजा


৮৮. তাহার সম্প্রদায়ের দাষ্ভিক প্রধানগণ বলিল, ছে ওআয়ব! ত্তেমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে• বাহির করিয়া দিব অথ্া তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সে ‘বলিল, কী! আমরা উহা ঘৃণা কর্রিনেও?
৮৯. তোমাদের ধর্মাদ্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার্ করার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ্ করিব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করিলে উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের কাজ্জ নহে; সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, जামরা অাল্লাহুর উপর নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যাय্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, ওআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাফিরগণ তুআয়ব (আ) ও তাঁহার ঈমানদার সभীগণকে নানাভাবে শাসাইতেছিল। এমন কি তাহাদিগকে দেশ হইঢে বহিষ্করের হুমকী দিয়াছিল। অন্যথায় তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বধর্মে ফিরিয়া আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছিল।

যদিও আয়াতে রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাণ্গলি বলা হইয়াছে, তথাপি উহা দ্মারা তাঁহার অনুসারিগণকে বুঝানো হইয়াছে।
 তথাপি "তোমরা আমাদিগকে সেই পথে যাইতে বাধ্য করিবে? আমরা যদি আবার তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই আর তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হই তাহা হইলে তো আমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব এবং তাঁহার শরীক মানিয়া লইব, অথচ উহা আমরা ঘৃণা করি।

 মালিক।
 यে সমস্যা দেথা দিয়াছে ঢহাও আब্নাহ্র হাতে ছাড়িয়া দিনাম।
 বিরোধ-বিসস্ষাদ্দর তুমিই মীমাংসা দান কর এবং আমাদিগকে অাহাদের মুকাবিলায় সাহাयয কর।
 এবং কখনও জোর জ্রনুম পসন্দ কর না।

৯০. ঢাহার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বনিল, তোমরা यদি তআয়বকে অনুসরণ কর তবে তো তোমরা ক্ষত্গি্্ত হইবে।
৯১. অতঃপর ত!হারা ভৃমিকম্প ঘ্বারা আক্কান্ত হইল; ফনে তাহাদের প্রভাত হইল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।
৯২. মনে হইল্ ওআয়বকে যাহারা প্রত্যাথ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন সেখানে কখনও বসयাস করেই নাই। খআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষত্গ্গিস্ত হইয়াছিল।

जাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের চরম কুফরী, ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে খবর দিতেছেন। তাহাদের অবৌক্তিক অন্ধ সত্য বিরোধিতার কারণেই নিজ অধীনদিগকে তাহারা হুমকী দিল যে, তোমরা যদি ওআয়ের অনুসারী হু তাহা হইইলে অবশ্যাই ক্্ত্ণ্ণ্তু হইইবে। তাহাদের এই স্বভাবপত গোড়ামী ও বাড়াবাড়ির জন্যেই তাহারা আল্নাহৃর গযবে পতিত হইল। আল্লাহ্ বলেন :
 নিজ্জ গৃৰহ মুর্খ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল। যেহেতু তাহারা ্যআয়ব (আ) ও তাঁহার সহচরণণকক দেশ ত্যাপের হুমকী দিয়াছিল ও অন্যান্য লোককেও তাঁহার অনুসারী হইতে বাধা দিতেছিল, তাই তাহারা নিজেরাই চিরতরে দেশ ছাড়া হইল। সূরা হূদে আল্লাহ্ পাক বলেন :


 বিকট শদ্দের ভূকম্পন পাকড়াও করিন। ফনেে তহারা নিজ নিজ ঘরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল (১১: ৯৪)।

মোটকথা তাহারা আল্লাহ্র রাসূূকে বেই তামাশা দেখাইতে চাহিয়াছিন ঢাহা হইতেও
 বুহ্রোং হইয়া অতি কঠোরতাবে অহাদের উপর আপতিত হইল। অল্লাহৃই সর্বఱ্ভ। সূরা অ আরায়ে এই সপ্পক্ক আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ অতঃপর जাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান কর্রিল, ফলে তাহাদিগকে গ্যাচ্ৰু দিবলের শাস্তি গাস করিন। ইহ ঢো ছিন এক উীষণ দিবসের শাস্তি (২৬: ১৮৯)।

উপর্রোক আয়াতসমূহ্রে কোথাও ভূকস্পন, কোথাও বিকট শদ ও ক্মীথাও মেঘাচ্ছ্ন
 এই তিনটি প্রयুক্ত হইতে পারে এবং তআয়বের সশ্প্রদায় এই তিনটি অবস্গারই শিকার হইয়াছিন। মেঘাচ্ফন্ন দিবসের মেঘের আড়ালেই ছ্রিন অগ্নিবামী ব画 ও তাক় গার্জন। উপর্র আকাশ্র গগনবিদারী গর্জন ও নিল্নে ভুখৰ্র প্রবল ভূকপ্পন সেই নেঘাচ্চ্ন দিবসকে ভয়াবহ
 তাই আন্øाহ् বলেন :

كَانْ ছিল না । যাহারা আল্পাহ্র রাসূলকে দেশ হইতে বহিষ্ৰর করিতে চাহিয়াছিন তাহারা দেশে এমন৩াবে নিস্চিহ হইল, ভ্যে কথলও এই দেশে তাহারা ছিল না। जবশশ৫ে আল্লাহ্ পাক তাহাদের ফज্ঘিন্তু কর্রার হ্যকীর জবাব দিলেন যাহা ৩আয়বকে অনুসরণকারীদের বেলায় जाহারা দিয়াছ্ন।। তিনি বলেন :
 কত্মিস্ত হইয়াছে অআয়বকে প্রত্তাখ্যানকার্রীরা।

৯৩. লে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিন্রাইন এবং বনিন- হে আমার সম্প্রদায়! আামার প্রিপালকের বাণী তে আমি তোমাদিগকে Cৌঁছইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। সুতরাং অমি অবিশ্ধাসী সম্প্রদায়ের জন্য কিভাবে অাক্ষপ করিতে পারি?

তাফসীর : আল্লাহ্র গযব ও ধ্মংসলীলার পর নিজ সম্প্রদাল্যের করুণ পরিণতি দেখিয়া ওআয়ব (আ) দুঃখ ও ক্ষোভে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং অভিমান ভরে বলিলেন-আমি আগেই তোমাদিগকে আল্নাহৃর সতর্কবাণী পোঁছাইয়া বারবার সাবধান করিয়াছি। তথাপি তোমরা উহা বিশ্বাস কর নাই এবং ঈমান আন নাই। ফলে তোমরা এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ। এথন আর আমি কিভাবে তোমাদের জন্য আক্ষে করিতে পারি? আমি আমার প্রভুর রিসালাতের দায়িত্ণ পালন করিয়াছি। তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাভাবিক পরিণতির শিকার হইয়াছ। তাই তোমাদের জন্য আমার আক্ষে করার কিছুই নাই। সম্প্রদায়ের জন্য আমি কি করিয়া আক্ষেপ করিতে পারি?

## (18) ○ وَالمَّ  

৯৪. আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ কষ্ঠ, দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, यাহাতে তাহারা নতি স্বীকার করে।
৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পর্রিবর্তিত কর্রি, অবশেষে তাহারা প্রামূর্यের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুর্থ্বগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করি, এমনকি ঢাহারা উপনক্ধি করিতে পারে না।

जাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহকে কিভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এইখানে সেই খবর প্রদান করিত্ছেছ । যাহাদের কাছে তিনি পয়গাম্বর পাঠাইয়াছেন তাহারা রোগ-ব্যাধি ও দুঃথ-দারিদ্র্যের শিকার ছিল। তাহা এই কারণে বে, এই বিপদাপদে তাহারা বিনয়াবত থাকিবে ও সহজেই আল্নাহ্র দিকে রাসূলের আহ্মানে সাড়া দিবে। যখন তাহাতে ফলোদয় না হয় তখন রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দার্র্র্যককে সুস্থতা, সবলতা ও সুখ-স্বাছন্দ্যে পরিবর্তিত করি। তাহা এই জন্য বে, তাহারা যেন কৃতজ্ঞাবনত হইয়া আমার ডাকে সহজে সাড়া দিতে পারে।
 আসে না। তাহারা বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনেও এরূপ দুঃখখর পর সুখ আসিয়াছে।

তাই তিনি বলেন :
 পর পরীক্ষ করিয়া যখন উহার কোনটি দ্বারাই পথে আনা গেল না; বরং তাহারা আরও ঔদ্ধত্য হইয়া বলিল, আমাদের বাপদাদাদের যামানায়ও সুখ-দুঃখ ছিল, ইহাতে নূতন কিছুই নাই, তখন হঠাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে পাকড়াও করিলাম বে, তাহারা বুঝিবারও অবকাশ পাইল ना।

পক্ষান্তরে মু'মিনগণের অবস্থা ইহার বিপরীত। ঢাহারা সুথের সময় আল্ধাহ্র শোকর আদায় করে ও দুঃথের সময় সবর ইখতিয়ার করে। ফলেে তাহাদের উভয় অবস্থাই কন্যাণের হয়। সহীহৃদ্রে বর্ণিত হাদীসে আছে : মু’মিনদের জন্যে বিম্য়কর ব্যাপার হইল এই শে, আা্লাহ্ ত'আলা তাহাদের জন্য ব্যে অবস্থারই ফায়সানা করেন তাহাতেই তাহারা লাভবান। यদি তাহারা দুঃথথ পড়ে তাহা হইলে তাহারা সবর করে। উহা তাহাদের জনা কল্যাণদায়ক হয়। পষ্ষান্তরে যদি ঢাহারা সুখ--্বাছ্দ্দ্দ লাভ করে তাহা হইলে তাহারা লোকর করে। উহাও ঢাহাদের জন্য কন্যাণকর হয়।

মোট্কথা সু'মিন সুথ কি দুঃখ উভয় পরীক্ছায় উত্তীর ও লাভবান হয়। তাই হাদীলে আছে: মু’মিন ভে কোন পরীীক্ষায় সর্বাই পাপমুক্ত হয়। পकাত্তরে মুনাফিক হইন গাধার মত। উহার মানিক কিসের সহিত উহাকে সংযুক্ত কর্রিল আর কি বোঝা দিয়া তাহাকে পাঠাইন তাহার কোনই থবর নাই। এই জনাই ঢাহাদের পরিণাম সপ্পর্কে আাল্লাহ্ বলেন:
 অকম্মাৎ পাকড়াও করিলাম ভে, তাহারা বুঝিতেই পারে নাই। হাদীলে আছে : মু’মিনের আকथ্थিক মৃত্ম হইল রহমতের আর কাফিরের আকশ্মিক মৃহ্যু হইল আক্ষেপের।

#   



## 

## 

৯৬. यদি লেই সকন জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান জনিত ও ঢাকওয়া অবনপ্ধন কর্রিত তবে ঢাহাদের জন্য আাাশমভলী ও পৃথিবীর কন্যাণ উনুক্ত কর্রিতাম, কিস্তু ঢাহারা প্রত্যাথ্যান করিন; সুতরাং ঢাহাদের কৃতক্র্মের জন্য তাহাদিগকে শাঙ্ডি দিয়াছি।
৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাধে না ভে, আমান শাঙ্টি তাহাদের উপর

৯৮. অথবা জনপদদর অধিবাসীবৃন্দ कि ডয় রাথে না বে, আমার শাষ্তি ঢাহাদের উপর जাসিবে পৃর্বাহ্, যখন ঢাহারা থাকিবে ఆীড়ারু?
 আাল্লাহ্র পর্রিকজ্পনা হইতে নির্রাপদ বোধ করে না।

ইবনে কাছীর 8 থ্র — -

তাফ্সীর : আল্নাহ্ ত'আলা এখানে খবর দিতেছেন ব্য, ভ্যই সব এলাকায় নবী পাঠান্না হইয়াছিন সেই সব জনপদের খুব কম সং্খ্যক লোকই ঈমা আनিয়াছিন। বেমন : তিনি বলেন:


অর্থাৎ यদি লেই সব জনপদের লোক ঈমান आনিত তাহ হইলে তাহদ্দে ঔমান তাহাদিগকেক উপকৃত করিত। ৩ব্বু ইউনুল্সের সম্ধ্রদয় ঈমান আনিয়াছিন। আiি ঢাহাদ্দর উপর হইতে পাথ্থিব শাা্তি প্রত্যাহার করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের নির্ধারিত কান পর্যন্ত কল্যাণ দান করিয়াছিলাম (১০ : ৯৮)

ইউনুস (অl)-এর সম্প্রদায় স্বচক্ষ আযাব প্রত্ষ করার পর সকনেই ঈমান আনিয়াছিন। ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কন্যাণ দান কর্যা হইয়াছিন এবং আযাব অপসৃত হইয়াছিন। বেমন :
 आর্মি এক লক্ষ কিংবা কিছू বেশী লোকের্র কাছে পাঠাইয়াছিনাম। তাহারা সকনেই ঈমান आনিয়াছিন। তাই আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে উপকৃত করিনাম (৩৭: ১8৭)। এখালে আল্াাহ বলেন :
 তাহাত্ত সাড় দিত ও উহা সত্য বনিয়া গ্হণ করিত এবং উহা অবনষ্ন কর্যিয়া ইবাদত বন্দেগী করিত ও হারাম ববু বর্জন করিত।
 आসমান ও צমীন্নর সর্ববিষধ কন্যাণের দুয়ার খুলিয়া দিতাম।
 তাহাদের কৃত্কর্মের জন্য পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদের নাফরমানী ও ওদ্ধত্যের জন্য ঋ্রংসকারী শাস্তি দিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের বিরোধিত ও বাড়াবাড়ি সম্পকে ল্শিয়ারীী উচ্চারণ কর্রিয়া বলেন :
 बে, আমার শার্স্তি আসিবে না।

Kाज्रिकान, यथन जাহারা নিদ্রিত থাকিবে। অথবা কি ঢাহ্হারা নির্রাপদ ইইয়াছে বে, আমার শাচি আসিবে না পৃর্বাহ্, যখন তাহারা কীড়ামগ্ন থাকিবে? অর্থাৎ তাহাদের কর্মব্যস্ঠতা ও ১দাসীন্যের মূহৃর্তে।
 थাকা ও ঔদাসীন্যেরর মুহূর্তে হুাৎ হাবির না হবার ব্যাপারে নি户িচ্ত?
 আল্মাহ্র প্রতিকার ব্যবস্থা ও শাস্তি হইতে উদাসীন थাকে না।

তাই হাসান বসরী (র) বলেন : মু’মিনগণ ইবাদত বন্দেগী করে এবং অল্মাহ্র ভয়ে সষ্রস্ত থাকে আর পাপীরা নাফর্মানী করে এবং উদাসীন হইয়া যায়।

##  ○

১০০. কোন দেশের জনণণণর পর যাহারা উহার উত্ত্রাধিকারী হয় ঢাহাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই বে, অমি ইচ্ম করিনে তাহাদের পাপপর দহ্ন তাহাদের শাঙ্তি দিতে পার্র?? অর তাহাদের হুদ্য ম্মেহর কর্রিয়া দিব এবং তাহার্া ঔনিবে না।

 নাই বে, আমি ইচ্ম করিলে তাহদের পাপর জন্য তাহািগকে পাকড়াও করিতে পারি?

মুজাহিদ (র) প্রমুথও অनুজপপ বলিয়াছেন। আাূ জা ফল ইব্ন জারীর (র) তাহার তাফস্সীরে

 কার্যাবनी ও নিজ প্রি পানকের নাফর্রমনী অনুসরণ করিতে পারে?
 याइ র্কর্য়াছি তাহাদর সহিতও তাহা কর্রিতে পারি।


আমি বলি, এভাবে আল্লাহ্ পাক অনাত্র বলেন :

जर্থাৎ ইহাও कি তাহাদের পথ নিদ্দেশ করে না বে, তাহাদের পৃর্ব্ যুপে যুপে আমি কত
 জন্য ইহাত নিদর্শন রহিয়াছ্ (২০: ১২৮)।

অনার তিনি বােন :

آَفَالَ يَسْمُعْوْنَ
जর্থা ইহ কি তাহািিগকে পথ নির্দেশ করে না বে, তাহাদের পৃর্ব্র যুপে যুপে আমি কত
 নিদর্শন বিদ্যমন। তবুও কি তাহারা эনিতে পায় না (৩২:২৬) ?

## 

অর্থাৎ তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদের পতন নাই? অথচ তোমরা তাহাদেরই জনপদে অবস্থান করিতে যাহারা নিজেদের উপর জুনুম করিয়াছিল (১৪:88-8৫)। তিনি অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ অতীত তাহাদের পূর্বে কত গোত্র ধ্বংস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাও কিংবা তাহাদের কন্ঠস্বর তুনিতে পাও ? (১৯ : ৯৮)।

তিনি আরও বলেন :

 هِمْ قَرْنًا الخَرِيْنِ
অর্থাৎ তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ব্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ঋ্মংস করিয়াছি? তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই। এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদদর পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি (৬ : ৬)।
‘আদ জাতিকে ধ্চংস করার পর আল্লাহ্ পাক বলেন :




অর্থাৎ অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিছুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি। আমি উহাদিগকক যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তাহা তোমাদিগকে দেই নাই। আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চঙ্ষু ও হ্রদয়; কিন্তু এইখুলি উহাদের কোন কাজে আসে নাই। কেনননা উহারা আল্মাহ্র আয়াতকে অন্ধীকার করিয়াছিল। जাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। আমি তো ধ্ণংস করিয়াছিলাম তোমদের চতুষ্পার্শ্বের জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথে ফিরিয়া আসে (8৬: ২৫-২৭)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বে ফসল দিয়াছিলাম, তাহার এক-দশমাংশ দিতেও অস্বীকার করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা আমার সকল রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছে। কত ভয়াবহ রূপ লাভ করিয়াছিল তাহাদের এই অস্ধীকার (৩৪ :8(8)!

তিনি অন্যত্র বলেন :



অর্থাৎ जाমি ধ্পংস কর্যিয়াছি কত জনপদ-সেইখলির বাসিন্দা ছিল জামিল। এই সব
 ও কত সূদৃঢ প্রাসাদও! ঢহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? ঢাহা হইলে তাহারা জ্ঞনবুদ্ধিসশ্পন্ন অন্তর ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণ্রে অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়; বয়ং অন্দ হইত্তে বক্সিত হুদ্য়লি (২২: ৪(-৪৬)।

जান্লাহ্ পাক আরও বলেন :

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমার আগেও রাসূনগণ বিদ্রেপের শিকার হইয়াছ্ছিন। ফলে তাহাদের বিদ্রেপকারিগণণর ঊপর প্রতক্কর্রের বিধান সক্রিয় হইয়াছে। কারণ, ঢাহারা নবীর সহিত ঠাট্টা করিতেছিন (৬ : ১০)।

ঊপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও বহ আায়াত প্রমাণ করে বে, আাল্লাহ্ অ‘‘ালা তাহার শক্রুদের উপর চরম প্রত্রোধ গহণ করেন এবং বুুদিগকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ করেন। তাই তাঁহার কালাম দ্বারাই এই আলোচন্না শেষ করা হইল। কারণ, কথককুলের মধ্যে সেরা সত্যবাদী ইইলেন নিখিন সৃষ্টি প্রতিপালক আা্নাহ্ রাব্মুন আলামীন।

sos. এই সকন জনপদ্দের কিছ্ম বিত্তান্ত অমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, ঢাহাদের নিকট ঢাহাদের রাসূলগণ ঢে স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিন; কিন্মু যাহা ঢাহার্রা পৃর্বে প্রত্যাথ্যান কন্রিয়াহিল তাহাতে ঈমান অনিবার পাত্র ঢাহারা ছিল না, এইভবে আন্লাহ কাফিরদদের অন্তরে গোহর কন্রিয়া দেন।
১০২. আমি ঢাহাদ্রর অধিকাশশকে প্রত্রিতি পালনকারী পাই নাই; বরং অধিকাংশকে তো সত্যবর্গনকারী পাইয়াছি।

ঢাফসীী: : এত্ফণ আল্লাহ্ ত'অালা তাহার নবী (সা)-কে নূহ (অা), সালিহ্ (অা), হৃদ

 তাঁহার কর্ম্রে সপক্ক তিনি এই যুক্তি পেশ করেন বে, পেই সব জনপদ̆ তিনি নবী পাঠাইয়া দनীল প্রমাণ দ্যারা সত্য সুশ্ধষ্ট ভাবে ঢুনিয়া ধরিয়াছেন।
 ツनाइ<

 উপস্থিত হইয়াছিন। তাহারা জালভবে বুঝাইয়া দিয়া|ছিন ভে, यাহাকিছू নিয়া তাহারা আসিয়াছে তাহ সত। जনাত্র আাল্লাহ্ বলেন :

অর্থা অামি ততক্ষণ শাস্তি দেই না য়ক্ষণ কোন রাসূন না পাঠাই (১৭: ১৫)।
তিনি আরও বনেন :

অर्थाৎ এই ইইই লেই জনপদ匕র বাসিন্দা ও ফস্সলাদির পরিণণতি যাহা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিত্ছি উহাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মৃন হইয়াঢছ। আর আমি ঢাহাদর উপর জুনুম করি নাই, কিতু তাহার নিজেরাই নিজেদের উপর জুনুম কর্যিয়াহে (১) : دOO-১০১)।


 সত্য নবী বলিয়া মানিয়া নিবে? হাসান হইতে আতিয়া (র) ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

আল্মাহ ত'আলা অनাত্র বলেন :

 বোধণম্য করা যাইবে কি? ঢহারা বেমন প্রথমবার উशা বিশ্ধাস করে নাই তেমনি আমিও তাহাদের অন্তরে ও নয়নে বিল্রাত্তি সৃষ্টি করিব (৬ : ১০৯-১১০),
 আল্মাহ্ কাফি্রূদর অন্তরে মোহর লাগাইয়া দেন।

## 

এখানে আল্লাহ্ বলেন—আমি অতীতের অধিকাংশ সম্প্রদাযকে পাপাচারী পাইয়াছি। অধিকাংশ মানবকুল আমাকে প্রদতত্ত প্রত্র্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি সেই স্বভাব প্রকৃতি দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের পিতৃপৃষ্ঠে আমি তাহাদের নিকট হইতে আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতির যে ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছি শয়তানের চক্রান্তে তাহা হইতে তাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা‘বূদ নাই। তাহারা পরস্পর ইহার সাক্ষী ছিল। অতঃপর তাহারা উহার খেলাফ কাজ করিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্মাহ্র সহিত শরীক বানাইয়া উহাদের ইবাদত করিয়াছে। অথচ উহা কোন শরীআত এমনকি তাহাদের সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিও সমর্থন করে না। তাহাদের নিকট শুরু হইতে শেষ পর্ষন্ত নবীর পর নবী আসিয়া তাহাদিগকে উহা করিতে বারণ করিয়াছে। যেমন সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :
"আমি আমার বান্দাকে সরল ভারসাম্যপূর্ণ দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে সেই সরল দীন হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহাদের জন্য যাহা হালাল করা হইয়াছিল তাহা তাহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে।"

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে :
"প্রত্যেকটি মানব শিশ ইসলামের উপর জনুগ্গহণ করে। অতঃপর তাহার মাতা পিতা তাহাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজুসী বানায়।"

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যেই সকল রাসূল পাঠায়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমি রহমানুর রহীম ছাড়া মানুষের ইবাদতের জন্য অন্যান্য মা‘বূদ বানাইয়াছি কি (8৩:8৫) ?

তিনি আরও বলেন :

## 

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্ব্ও এ' এন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এ'ই ওয়াহী প্রদান করি নাই যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই, তাই আমারই ইবাদত কর (২১: ২৫)।

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের" কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি এই কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহ়র ইবাদত করিবে ও তাগূত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে (১৬ : ৩৬)। এই ধরনের আরও বহু আয়াত রহিয়াছে।

आায়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংজে উবায় ইব্ন কা‘ব হইততে আবূ জা’ফর রাযী বলেন : মানব সন্তানরা পিতৃপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্কে যে প্রভু হিসাবে মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তখন হইততেই আল্মাহ্ পাক জানিতেন যে, এই সকল লোক ঈমান আনিবে না। ইব্ন জারীর এই মতটি পসন্দ করেন।

সুদী (র) বলেন : সেই প্রত্রিততি গ্রহণের দিনই তাহারা অনিচ্ছ সত্তেই প্রনিশ্রুতি দিয়াছিল। মুজাহিদও অনুরূপ বলেন। ইহা ছইল আল্লাহ্ পাকের এই আয়াতের মর্মনুকূগi:
 অবশ্যই তাহারা পূর্বে যাহা করিত তাহাই করিবে।




 (आ)-এর পরে তাহার যুণের মিস্রের অধিপতি ফিরজাউনের কাছে পাঠাইনাম। 1 ) পারিষদ ও সশ্প্রদায্যের নিকটও।
 অন্ীীকার্র ও প্রত্াখ্যান করিল। बেমন তিনি অনাত্র বলেন :

## 



 পর্য্ত উহা ইইতে রেহাই পায় নাই (২৭: ১৪)।
 সम্প্রদায্যের জনা ইহা ছিন অতत্ত প্রেরণাদায়ক।


S08. মৃসা বলিল, হে ফির্রজাউন ! आমি জগৎসমৃহ্রে প্রতিপানকের নিকট হইতে প্রেরিত।
১০৫. ইহা স্থির নিচিত যে, আমি আল্লাহৃ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বनिব না, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হুইতে আমি তোমাদের নিকট শ্পষ্ট প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি; সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সহিত যাইতে দাও।
১০৬. ফিরআউন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর।

তাফসীর : আল্মাহ্ তা‘ললা এখানে মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার বিতক্ক ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ফিরআউনকে জব্দ করা এবং তাহার সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করার ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিতেছেন। যেমন :
 শাহানশাহ রাব্মুল আলামীন আর্মাকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন।
 আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি সত্য ব্যতীত বলিব না। অর্থাৎ তাঁহার মহান মর্যাদার উপযোগী যথাযথ
 অর্থাৎ আমি ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছি। তেমনি جاء على حال حسنة وبحال حسیی অর্থাৎ সে ভাল অবস্থায়ই আসিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন : উহার তাৎপর্য এই যে, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে যথাযথ সত্য বলিতে আগ্রহী।
 উপর ইহ অপরিহার্য বে, আমি সত্য ঘটনা ছাড়া কোন অসত্য কিছু বলিব না। যেহেতু আমি তাঁহার মহা প্রজ্ঞা ও মহান মর্যাদা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।
 দাও এবংং তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদতের সুযোগ দাও। কারণ, তাহারা বনী ইসরাঈলের মহান নবীর বংশধর আর সেই নবী হইলেন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম খनीলুল্নাহ् (आ)।
 বলিয়াছ তাহা সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করি না এ্বং তুমি যাহার আনুগত্য স্ধীকার করিতে বলিতেছু আমি তাহার আনুগত্য মানি না। তবে তোমার কাছে তোমার দাবীর সপক্ষ যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহা প্রকাশ কর ভেন আমরা তোমার সত্যতা দেখিতে ও বুঝিতে পাই।

$$
\begin{aligned}
& \text { O (1.A) }
\end{aligned}
$$

১০৭. অতःপর মূসা তাহার बাঠি नিক্ষেপ করিল এবং তৎফ্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইন।

১০৮. এবং লে তাহার হাত বাহির করিন আর তৎফ্ছণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ৫ভ্র উজ্জূন প্রতিভাত হইন।
 (র) বনেন : পুরুষ্ব অজগর। সুদ্দী ও যাহ্হাকও অনুর্রপ ব্যাখ্যা দান করেন।

ফिতना সम्পर्কীয় হাদীসে ইয়াयীদ ইব্ন হারnন (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 সাথে উহা বিয়াট এক আজদাহায় পরিণত হইন এবং ভীষণ ফন্না ঢুলিয়া ফিরজাউন্নে দিকে ধাবিত হইন। অজগরটি যখন ফির্াউনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইন তখন লে প্রাণ ভ<্রে ছ্রেটিয়া আসিয়া মূসা (আ)-এর কাছে প্রার্থনা করিন উহাকে বিরত রাখার জন্য এবং মূলা (অা) তাহাই কর্রিলেন।

 ঢথ্থন উহার দাড়ির দিকটি মাট্টিতে ও উপরিভাপটি রাজপ্রাসাদের দেয়ানের উপর পর্য্ত বিষ্ঠৃত
 ভর্যে নस্ প্রদান করিল ও মলদ্যর দিয়া দূষিত হাওয়া নির্গত হইন। ইতিপূর্বে কখনও তাহার উহা হয় নাই। সে এতই কশ্পমান হইল বে, চীৎকার করিয়া বলিল- হে মৃসা! তুমি উহাকে সামলাও, আমি তোমার উপর ঈমান আনিব ও বনী ইসরাগলগণকে তোমার সহিত যাইতে দিব। তখन মূসা (অা) অজগরtি ধরিয়া ফেনিলেন এবং উशা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হইন।

ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে ইকরামা (র)-ও অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াহাব ইবৃন মুনাঝ্সিহ্ (র) বলেন : মৃসা! (অ) यখন রাসূল হইয়া প্রথম ফির্াউনেন দরবারে প্রবেশ করিলেন, তখन ফিরআআউন তাহাক্ দেথিয়া বলিল, আমি তো তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি।

 বলিল : উशাকে পাকড়াও কর। তৎফণাৎ মৃসা (অ) नाঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং উशা উীষণ অজগরে পরিণত হইন। অতঃপর ইহা ফিরজাউনের দনবলের উপর লেলাইয়া দেওয়া হইল। ফলে जাহারা পরাভূত হইন এবং তাহাদের পঁচচশ হাজার লোক মারা গেন। তাহারা ভয়ে দিশাহারা হইয়া একদল আর্কেদনকে পদদলিত কর্তিয়া মারিল। ফিরজাউনও পরাডূত অবস্ষায় স্বীয় প্রাসাদে আ凶্য় নিল। ইবৃন জরীর (র) এইর্রপ বর্ণনা কর্রেন। ইমাম আহমদ (র)-ও जাহার কিতাব ‘আय যুহৃল' ইश উদ্ধৃত করেন। ইবৃন আবূ হাতিম (র)ও উহা বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাটি বিরন বটে। আল্gাহ্ই ভান জানন।



 উজ্জূन হইবে (২৭: ১২)।
 শ্বেতী রোগ ছাড়াই। অতঃপর যথন আবার উহা তাহার বগলে দুকাইন্নে তথন উহা স্বাভাবিক রঙ ফির্রিয়া পাইন। মুজাহিদ সহ কল্যেকজন ব্যাখ্যাजাও অনুর্রপ বলেন।

## (1.9) 

১০৯. ফির্রঅাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, এ তো একজন সুদক্ষ यাদুকর।
১১০. এই লোক ঢোমাদিগক্ক তোমাদের দেশ হইঢে বহিষার করিতে চায়, এথন ঢোমরা কি পরামর্শ দাও?
 মিনাইয়া বনিন : নিচ্য় অই লোক এক বিজ্ঞ যাদুকর। কারণ, মূসা (অ)-এর মু‘জিযার ভয়াবহ প্রতাব কাটাইয়া ওটার পর নিজ সিংহাসন্নে বসিয়া ফিরআআটন পারিষদ্বর্গক্ক উহাই বলিলযাছিন। जতঃপর তাহারা মিলিয়া শলাপরামর্শ তরুু করিন কিভাবে ও কোন প兀থ তাহার এই মু'জিযার প্রভাব ব্যর্থ করা যায়, তাঁহার দীনের দাওয়াত স্ট্ৰ করা যায় এবং তাঁহাকে ভ丹 বনিয়া প্রমাণ ও প্রচার করা যায়। তাহারা ভয় পাইতেছিন ভে, এই মু'জিযার প্রভাবে জনণণ বাপ-দাদার ধর্ম ছডড়িয়া তাঁহার ধর্ম দীশ্শ নিবে এবং তাহার নেত্তে্েে তাহারা বিদ্দ্রাহ করিয়া ফির্রাউন শাইীকে উখ্খাত করিবে। সুতরাং তাঁাকে আগে এই দ্রে হইতে বহিক্ষার করিতে হইবে। তাহাদ্রে উক্ত উীতি সশ্পকে আল্লাহ্ পাক অন্য্র বলেন :

অর্থাৎ ফিরআউন, হামান ও তাহাদের বাহিনী যেই ব্যাপরের আশাংকা করিত্তেছিন তাহাই তাহাদিগকে বাস্তবে দেখানো হইল (২৮: ৬)।

তাহারা উক্ত জরুরী পরামর্শ সভায় বহু শলাপরামর্শ্রে পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল আল্মাহ্ পাক তাহা পরবর্তী আয়াতে ঢুলিয়া ধরেন।


১১د. जাহারা বলিন, ঢাহাকে ও তাহার ज্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। এবং বিভিন্ন শহরে সহথ্রহকারীদিগকে পাঠাও-
১১২. যেন ঢাহারা তোমার নিকট সুবিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে।

তাফ্সীর : ইব্ন অাব্বাস (রা) বনেন : ৷ ৷ অর্থাৎ তাহাকে সময় দাও। কাতাদা বলেন : তাহাকে কয়েদ কর।
", শহরসমূহে। यাদুকর সং্গ্হ কর্র্রিয়া মিসরের বাদশাহ্র দরবার্র সমবেত করিবে। সেই যুগে যাদুবিদ্যাই সর্ব্র

প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। যাহাদের বিশ্বাস করার তাহারা বিশ্বাস করিত ও যাহাদের সন্দেহ করার তাহারা সন্দেহ পোষণ করিত। তাই মূসা (আ)-কে যাদু পরাভূতকারী মু‘জিযাসহ পাঠানো হইল। এই কারণে ফিরআউন সারা দেশের সকল যাদুকরকে সমবেত করিল মূসা (আ)-এর মুকাবিলার জন্যে। তাহারা যাদুবিদ্যা দিয়া আল্লাহ্ পাকের সুশ্পষ্ট প্রমাণের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ফিরআউনের এই বক্তব্য তুলিয়া বরেন :



অর্থাৎ ফিরআউন বলিল- হে মূসা ! তুমি কি আমদের নিকট আসিয়াছ তোমার যাদু দ্রারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্ব্য নির্ধারিত কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, यাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না। মূসা (আ) বনিলেন : তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেই দিন পৃর্বাহ্থ জনগণকে সমবেত করা হইবে। অতঃপর ফিরআউন উঠিয়া গেল এবং পরবর্তী সময়ে তাহার কৌশলসমূহ সমন্বিত করিল এবং যথাসময়ে দরবারে বসিল (২০: ৫৭-৬০)।

এইখানেই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক উহা বর্ণনা করেন :

## 

#  <br> <br>  

 <br> <br> }
১১৩. যাদুকররা ফিরআআটনের নিকট আসিয়া বলিল, আমরা যদি বিজয়ী ইই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?

3>8. সে বলিল, হ্যাঁ এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে।
তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা ফিরআউনের সহিত আমন্ত্রিত যাদুকরদের শর্ত' আরোপের খবর দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে এই শর্ত হইল যে, যাদুকররা যদি মৃসা (আ)-কে পরাভূত করিয়া জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে ফিরআউন তাহাদিগকে তাহাদের আকাফ্কিত পুরস্কার দিয়া ধন্য করিবে এবং তাহাদিগকে তাহার সভাসদগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার নৈকট্য লাভের মর্যাদা দিবে। এই চুক্তি পাকাপোক্ত করিয়া যাদুকররা মূসা (আ)-এর বিরুঙ্ধে অবতীর হইল।

১১৫. তাহারা বলিল, হে মূসা ! ঢুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরা নিক্ষেপ করিব?
১১৬. সে বলিল, তোমরাই নিক্ষেপ কর; যখন ঢাহারা নিক্ষেপ করিন, তখन ঢাহারা লোকের চোথে যাদু করিল ও তাহাদিগকে গোলক ধাঁধায় ফেনিল এবং তাহারা বড় রকমের এক যাদু দেখাইল।

ঢাফসীী : ইহা ছিল মূসা (আ)-এর সহিত যাদুকরগণের সরাসরি প্রতিযোগিতা। তাই তাহারা বলিল :
 আমরাই তোমার আগে লাঠি ফেলিয়া যাদু দেখাই।

বেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

তদুতত্রে মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হও।
একদন বলেন : ইহার ভিতর হিকমত হইন এই বে, দর্শকরা প্রথম ভ্রান্ত ও অসার যাদুর ক্মতা ও দৌড় দেখুক। তারপর সত্য মু‘জিযা ও উহার বিজয়ী শক্তি দেখিলে স্বভাবতই তাহদের সামনে একই সংগে যাদুর অসারতা ও মু‘জিযার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হशহ্র। তাহারা যখन যাদুর কারসাজী ও ধাঁধাবাজী প্রদর্শনীর কৃত্রিমতা নিয়ে চিন্তা ভাবনার পরোফ্শণে অকৃত্রিম মু"জিযা ও উহার অচিন্ত্যনীয় শক্তি দেখিতে পাইবে ত্থন স্বতঃ*্ূর্তভাবে উহার সত্যত ও সারবত্তা মানিয়া লইবে। আল্মাহৃই সর্বজ্ঞ।
 চোথে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিল। কেননা তাহারা যাহা দেখাইয়াছে বাস্তবে তাহা আদ্ৗী অস্তিত্ণ লাউ করে নাই। উহ্গ ছিন শুধুই তাহাদের কলাকৌশল ও খেয়ালী ব্যাপারের কারসাজী। যেমন আল্নাহ বলেন :

 ولَا يَنْلُحُ السَّاحِرْ حَيْثُ آتى
অর্থাৎ উহাদের যাদুর প্রভাবে অকম্মাৎ মূসার মনে হইন, উহাদের দড়ি ও লা刀িөলি ছুটাছ্মট করিত্তেে। মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল। आমি বলিলাম, তয় করিও
 কनিয়াছছ তাহ গাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছছ তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশन। যাদুকর বেখানেই আসুক সফল হইবে না (২০: ৬৬-৬৯)।

ইবุন আষ্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করূন বে, তিনি বলেন : "তাহারা শক রশি ও লম্য লাঠি निক্কে করিয়া যাদুর প্রভাব বিস্তের করিল। তাই মনে হইন বে, উহা লhৗড়াইতেছে।"

মুহা্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন : যাদুকরদদর সংখ্যা ছিল পন্র হাজার এবং তাशদের অত্যেকের নিকটই একটি করিয়া রশি ও লাঠি ছিন। তাহারা কাতারবন্দী হহইয়া একভ্যোে যাদুর খেলা দেখইইত দজায়মান ইইল। পক্ষান্তরে মূসা (আ) ৫ֻু তঁাহার ভাইকে নিয়া লাঠি ডর দিয়া

সেখানে হাযির হইলেন। যখন ফিরআউন সপারিষদ আসিয়া দরবারে আসন গ্রহণ করিল, তখন যাদুকরগণ বলিল : হে মৃসা ! হয় তুমি আগে লাঠি নিক্ষেপ কর অথবা আমরাই আগে উহা নিক্ষেপ করি। মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ কর।

তাহারা যাদু দ্বারা প্রথমে মূসা (আ) ও ফিরআউনের চোখে গোলকধাঁধা সৃটি করিল। তারপর সকল দর্শকের দৃষ্টির্রম সৃষ্টি করিল। অতঃপর তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ হস্তস্থিত রশি ও লাঠি নিক্ষে করিল, অমনি উহা পাহাড়ের ন্যায় এক একটি সাপ হইয়া ময়দান পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং একটির উপর আরেকটি জড়াজড়ি করিতে লাগিল।

সুদ্দী (র) বলেন : তাহারা সং্যায় ছিল ত্রিশ হাজারের অধিক এবং তাহাদের প্রত্যেকের शাতেই লাঠি ও রশি ছিল। ইব্ন জারীর (র) ... কাসিম ইব্ন আবূ বার্রা হইতে বর্ণনা করেন :
"ফিরআউন সত্তর হাজার যাদুকর একত্রিত করিয়াছিন। তাহারা সত্তর হাজার দড়ি ও সত্তর হাজার লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহারা যাদুর মাধ্যমে দেখাইতেছিল যে, সবগেলিই দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাই আল্লাহ্ বলেন :


১১৭. মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ পাঠাইনাম, ঢুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; সহসা উহা ঢাহাদের অলীক সাপগুলি গ্রাস করিতে লাপিল।
১১৮. ফনে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা यাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ম হইল।
১১৯. সেখানে তাহারা পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইল।
১২০. আর যাদুকররা সিজদাবনত হইল।
১২১. তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি-
১২২. যিনি মৃসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন বে, এইর্দপ এক সংকট সন্ধিকণে जামি আমার বান্দা ও রাসূল মূসার নিকট ওয়াহী পাঠাইলাম আর সেই প্রত্যাদেশ বাস্তবায়নের ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গেল্। আমি তাহাকে তাহার হাতের লাঠিটি

নিক্ষ্পের নির্দেশ দিলাম। যখন সে উशা নিক্ষেপ করিল অমনি উशা বিশাল এক আজদাহায় র্পাাতরিত হইয়া অন্যান্য সাপ্তনি গিনিয়া ক্সেলিন।
 হইয়া দhৗড়াইতেছিন।

ইব্ন আবাস (রা) বলেন : যাদুকর্রা অহাদ্দর রকশি ও লাঠির যাদুর এই কর্ণণ পরিণণি দেখিয়া বুঝিতে পাইন বে, ইহা আসমানী প্রতিশোধ ব্যবশ্থা ছড়া আর কিছুই হইতে পারে না এবং ইश কথনও যাদুর কারসাজী হৃতে পারে না। তখনই তাহারা সন্তশ্তजাবে সিজদায় পড়িয়া
 ঊপর ঈমান आনিলাম বিनि মৃসা ও হার্রনেরও প্রতিপালক।

মুহাম্ ই ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : যদুকররা বে সব দড়ি ও নাঠि নিক্ষে করিয়াছিল লেইভলি একের পর এক সবাইকে মূসা (আ)-এর লাঠি অজগর ইইয়া গিলিয়া কেলিল বেশী কিছুই দেখা গেন না ময়দানে উহার সংখ্যা। অতঃপর মূসা (আ) তাহার লাঠিকে খরিয়া কেলিল এবং আগের মতই উशা মৃসা (আা)-এর হাতের লাঠि হইয়া গেন। ইহা দেখিয়া যাদুকরপণ সিজদায় পড়িয়া বলিয়া উঠিল-আমরা জগলসমূহের প্রতিপালকের উপর ঈমান आনিলাম থিনি মূসা ও হার্রননর প্রতিপালক। यদি ইহা যাদু ইইত তাহ হইলে আমরা পরাডূত ইইতাম না।

কসিম ইব্ন আবূ বুর্木া বলেন : আল্নাহ্ ত'আালা ওয়াহী পাঠাইয়া মূসা (আ)-কে নির্দিশ দিলেন : তোমরা লাঠি নিক্ষেপ কর। যথন তিনি লাঠি ऊেলিলেন তথন উशা বিশান অজগর इইয়া যাদুকরদদর সাপর্রপী রশি ও লাঠিఆলি গিলিয়া ফেলিন। অমনি যাদুক্রগণ সিজদায়
 আন্নাত ও জাহান্নাম এবং উহাদের বাসিন্দাদের অবস্থ Cেখিতে পাইল।

১২৩. ফিরআউন বলিল, কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দিবার পৃর্বে ঢোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত, ঢোমরা এই চত্রান্ত কর্নিয়াছ নগরবাসিগণকে উহা হইতে বহিষ্ষারের জন্য। আচ্ছ, শীघই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে।
১২৪. অমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক ইইতে অবশাই কর্তন করিবই; অতঃপর্র তোমাদিগের সকলকেই শূনবিদ্ধও করিবই।
১২৫. তাহারা বনিল, আমরা আমাদের প্রতিপানকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।
১২৬. ঢুমি ঢো আমাদিগকে শাস্তিদান কর্রিচেছ এই জন্য বে, আমরা আমাদের প্রতিপানকের্র নিদর্শনে বিশ্বাস কর্যিয়াছি যখন উহা আমাদের কাছ্ আসিয়াছে। হে আমাদরর প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে মুত্যু দান কর মুসলমান অবস্शয়।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ ত'আানা জানাইতেছেন বে, যাদুক্রপণ পরাভূত হইয়া সংপে সংগে মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনায় জনগণণর উপর ইহার বে প্রজাব-প্রতিক্রিয়া দেখা
 শাসাইয়াছিন। তিনি বলেন :

## 

जর্থাৎ তোমরা বে তোমাদদর উপর মৃসাকে আজ বিজয়ী করিয়াছ ইश তোমাদর পৃর্ব
 সभणি সহকারে ইহা করিয়াছ। অन্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'অানা ফিররাউনের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন :
 শিখাইয়াছে। লে সকন্ন কিছ్ জানে আর লে হইন ঢোমাদ্দে মধ্যমণি বা কেন্দ্রীয় ব্যকি।
 आসিয়া সরাসরি আল্লাহ্র পথথর দাওয়াত নিয়া তাহার নিকট হাবির হইয়াছছন। তিনি বে
 প্রমাণের জন্য। তাহারই সামনে ফিরআাউ্ তাহার রাজ্যের অন্ত্রুক্ত মাদায্যেন ও অন্যান্য শহহর হইতে যাদুকরগণকে মিসরে সমবেত করার জন্য সঞ্ণাহক প্রেরণের ব্যবশ্গা কর্রিয়াছে। ইহা ছিন ঢাহার ও তাহার সভাসদগণণে পরামর্শ্রুম গৃইীত সিদ্ধান্ত। যাদুকর্রা তাহার নিকট
 প্রিশ্রুতি দিয়াছিন। সুতরাং জনগণক্ এই ব্যাপারে উৎস্সুক করা ও তাহাদের নিকট এই जবস্शাটি প্রকাশ পাওয়া এবং ফিরাআআউন্নর দররারে তাহাদের আামন এই সব কিছুর জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী। মৃসা (আ) यাদুকরদদর কাহাকেও চিনেন না, তাহাদিগকে কখনও দেখেন নাই এবং আগে তাহাদ্র সহিত কোথাও মিলিত হন নাই। ফিরুতউন নিজ্জে তাহা जালजাবে জানে। তथাপি জনতার সামনে উश বলার উদ্দেশ্যে ছইণ তাহািিগ্কে বোকা বানান্নে এবং বানোয়াট কथা বলিয়া তাহাদিগকে নিজের দনে বহাল রায়। এইजাবে লে তাহাদদর মূর্ধতার সুব্যেগ নিয়া ঢাহাদিগকে নানা বানোয়াট কথার মাধ্যমে বোকা বানাইয়া




মানিয়া নিয়াছে। অথচ এই দাবী ছিন সৃষ্টিকুলের ভিতর সব চাইতে মূর্খতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবীদারের বক্তব্য।
 ইব্ন মাসউদ (রা)সহ বিভিন্ন সাহাবা হইতত নির্ডরযোগ্য সূত্রে ইমাম সুদ্দী (র) তাহার তাফসীরের বলেন : যাদুকরদের সর্দার ও মূসা (আ)-এর ভিতর যখন দেখা-সাক্ষাৎ ইইল তখন মৃসা (আ) যাদুকর সর্দারকে বলিলেন : তোমার কি খেয়াল, যদি আমি তোমাকে পরাজিত করিয়া জয়ী ৃই তাহা ইইলে কি তুমি আমার উপর ঈমান আনিবে এবং আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিবে ? यাদুকর প্রধান বলিল : আগামী দিন আমরা এমন যাদুর খেলা ঢেখাইব যাহা কোন যাদুই পরাভৃত করিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ্র শপথ! यদি তুমি আমার উপর জয়ী হও, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার উপর ঈমান আনিব এবং অবশ্যই আমি সাক্ধ; দিব যে, তুমি সত্য। ফির্রাউন তাহাদের এই কহৃথাপকথন লঋ্ষ করিয়াছিন। ঢাই यাদুকরগণকক উপরোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করিল।
 করিবে ও রাষ্ট্র́ কর্তাগণক্রে বিতাড়ডত করিয়া রাষ্ট্রীয় কমতা দখল করিবে।
 শীঘ্যই টের পাইবে।

অতঃপর ফিরআউন সেই কঠোর ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দান করিিল :
 কाणिব।



ইব্ন আর্ব্বাস (রা) বলেন : পৃথিবীতে ফিরআউনই প্রথম শৃলবিদ্ধ ক়া ও বিপরীভ দিকের্র হাত-পা কাটার দণ্ড চালু করে।
 আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। কারণ, তাঁহার শাস্তি তোমার শাশ্তি হইইতেঞ ভয়াবহ এবং ঢাঁহার লাঞ্ৰনা তোমাদের লাঞ্ৰনা হইতে আরও মারাঢাক। চুমি সেই যাদুর খেলার দিকে আমাদিগকে ডাকিত্ছেছ যাহা আমরা অপসন্দ ও ঘৃণা করি। ঊইাই তে আমাদের
 হইতে বাঁচিতে পারি।
 কঠিন সংকটে তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দাও যেন আমরা তোমার দীনের উপর স্থির ও সুদৃছ় থাকিত্ত পারি।
 অতঃপর তাহারা ফিরআউনকে বলিল :



অর্থাৎ অতএব তুমি যাহা করিতে চাও কর; ঢুমি ঢো কেবন অই পার্থিব জীবনের উপর কর্ত্ত্ব করিতে পার। আমরা আমাদের প্রিপানকের প্রতি ঈমান আনিয়াছ্ছ যাহাতে তিনি ফ্মমা করেন আমাদের স্বেম্মাকৃত অপরাধ ও তুমি আমাদিগকে বে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ সেই অপরাধ। আর আল্লাহ্ সর্বোত্র ও স্থায়ী। ব্যে তাহার প্িপানকের নিকট অপরাধী ইইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তে আছে জাহান্নাম, লেখান্ লে মরিবেও না, বাচিত্বেও না। আর यাহারা তাহার নিকট উপস্থিত ইইবে, মু'মিন অবস্থয় সeকাজ করিয়া, তাহাদের জন্য বহিয়াছ্ছ সর্ব্বেচ্ মর্যাদা (২০: ৭२-৭৫)।
 ইব্ন আব্বাF, উবায়েদ ইব্ন উমায়ের, কাতাদা ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : তাহারা পৃর্বাহে যাদুকর ছিন ও অপরাহ্থে শহীদ হইন।

১২৭. ফি্রোঙন সশ্পুদায়ের প্রধানগণ বলিল, আপনি কি মৃসাকে ও ঢাহার সম্প্রদায়কে র্রাজ্যে বিপর্यয় সৃধি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিव্বেন? लে বनिन, आমরা তাহাদের পুত্রদিগকে रুত্যা কর্রিব ও ঢাহাদের নারীদিগকে জীবিত র্রাখিব অার আযরা ঢো ঢাহাদদর উপর প্রবন।
১২৮. মৃসা তাহার সশ্প্রদায়কে বলিল, আল্লাহর নিকট সাহায্য ஊার্থনা কর এবং ধथর্যধারণ কর। রাজ্য তো আল্লাহরই! ঢিনি তাহার বান্দাদ্দর মধ্যে যাহাকে ইম্ঘ উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং ৫ভ পর্রিণাম ঢো মুতাকীদের জন্য।
১২৯. তাহারা বলিল, ‘আমাদের নিকট তোমার আসিবার পৃর্বেও আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পর্ও। সে বলিল, শীঘ্রইই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্মংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ করিবেন।

তাফ্সীর্ন : এখানে আল্লাহ্ তাআলা ফিরআউন ও তাহার সভাসদগণ মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল ও ভবিষ্যতেও যাহা চালাইবার পরিকল্পনা নিয়াছিল তাহা জানাইতেছেন। তিনি বলেন :
 বলিল।
 করিতে এবং আপনার প্রজাপুঞ্জকে আপনার ইবাদত ছাড়িয়া আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্নান জানাইয়া ফিরিতে সুযোগ দিতে চাহেন?

হায় আল্লাহ্! কী আশ্য! তাহারা মৃসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়়র ফাসাদের (!) জন্যে ভয় পাইতেছে? জানিয়া রাখ, ফিরআউন্ ও তাহার সম্প্রদায়ই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তাহারা উহা
 বর্জন করিবে।

একদল তাফসীরকার বলেন : এখানে וو, অক্ষরটি অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইইয়াছে। অর্থাৎ আপনি কি মৃসা ও তাঁহার সম্প্রদায়কে ফাসাদপৃর্ণ অরাজক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সুযোগ দিতে চাহেন ? সে তো আপনার ইবাদত আগেই বর্জন করিয়াছে! উবাই ইব্ন কাব (র) এই অর্থ প্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন : তাহাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা আপনার ও আপনার দেবতগণের ইবাদত বর্জন করিয়াছে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করেন।

একদল الهـــتـك স্থলে পেড়েন। অর্থাৎ আপনার ইবাদত। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ ইইতে এইরূপ বর্ণিত ইইয়াছে। একদল বলেন্: এখানে , সংযোজক শক্দ। অর্থাৎ আপনি কি ঢাহাদিগকে ফাসাদ সৃধ্টি ও আপনার প্রভূগণকে বর্জনের সুযোগ দিতে• চাহেন? আপনি তো তাহাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়াছেন।

পূর্বোক্ত কারণের ভিত্তিতে একদল বলেন : ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। লে উহার উপাসনা করিত। হাসান বাসরী বনেন : ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে গোপনে উহার উপাসনা করিত। একদল বলেন : তাহার ক্ঁধে ঝুলান্নে একটি ফুল భাকিত এবং সে উহাকেই পূজা করিত ও প্রণতি জানাইত।

وَيْرَكَ وَلْ وَهتَكَ কোন সুন্দ্র গাডী দেখিলেই ফিরআউন উহাকে পূজা করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিত। এই কারণেই তাহাদের পৃজার জন্য একটি সুন্দর সবল হাম্বারবকারী দামড়া বাছুর সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

ফিরআউন তাহাদের প্রশ্নের জবাবে জানাইল : আমরা বনী ইসরাঈলদের পুত্রগণকক হত্যা করিব ও নারীগণকে রাখিয়া দিব। ফিরআউন তাহাদের ব্যাপারে এইর্রপ ব্যবস্থ গ্রহতের ইহা দ্বিতীয় দফা। প্রথম দফলা এইর্রপ করিয়াছিল মূসা (আ)-এর জন্মের আগে। তাহার আগমন ঠেকাইবার জন্য; কিন্তু তাহার সেই পরিকল্পন্যা ও অভিলাষ ব্যর্থ কারিয়া মূসা (আ) আবির্ডূভ হন। দিিতীয় দফার পরিকল্পনাও সেইর্রপ ব্যর্থতার মুখ দেখিল। তাহারা বনী ইখরাঈলকে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িিত করিবার এই দ্বিতীয় পরিকল্পনা বস্তবায়নের আগেই আল্ণাহর তরফ হইতে ইহার বিপরীত পরিকল্পনা আসিয়া হাযির হইইল। ফলে লে লাঞ্জিত হইল ও বনী ইみরাউলগণ মর্যাদাপ্রাত্ত হইন। আল্মাহ্ ত'ত্যালা তাহাকে সসৈন্য নীল নদে ডুবাইয়া মারিলেন।

ফিয়আউন্ মখন বনী ইসলাফলগণের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঢোষণা করিিল.
 প্রার্থনা কর জ ? ४র্য ধারূ কর। অতঃপর তাহদের এই সুসংবাদ দিলেন यে, শীঘই এই রাষ্ট্রের তোমরাই ঊভরাধিকারী হইবে।



 থাকার জন্য উৎসাহ দান ভ বিপদের বদলে নিয়ামত লাভের জন্য ক্তজততা জ্ঞাপনমূলক বক্ব্য।

১৩০. আমি কো ফিরঅউনের অনুসারিগণণকক দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্তিদ্বারা আক্রান্ত কর্রিয়াছ্्ি যাহাতে ঢাহারা অনুধাবন কর্রে।
১৩১. যখ্ন তাহাদের কোন কল্যাণ হ্ইত, তাহারা র্বলিত, ইহা তো আমানের প্রাপ্য; আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহার জন্য মূসা আর जাহার সংগীগণের উপর দোষ চাপাইত। শোন, তাহাদের্র অকল্যাণ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাখীন; কিত্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না।
 দৃর্ভিষ্ষ দিয়া।


ইহা দুর্ভিক্ষের বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসর।
রাজা ইবৃন হায়াত (র) হইতে আবূ ইসহাক (র) বলেন : গেজুর বৃক্ষে একবার মাত্র থেজুর হইত।




 হইয়াছে অভিশাপ
 হইতে। ইব্ন আব্ব্বাস (রা) হইইতে আবূ তালহা (র) বলেন : তাহাদের যাহা কিছু বালা মুসীবত তাহা আল্নাহ্র জরফ হইতে আসে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইরে ইব্ন জুরাইজ (র)ও অনুরূপ বর্ণनা করেন।



 Oوَ

 Oْ بَ

১৩২. তাহারা বলিল, আমদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি ভে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমার উপর ঈমান অনিব না।
১৩৩. অতঃপর আমি ঢাহাদিগকে প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা আক্রান্ত করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাষ্ভিকই. রহিয়া গেন্ল; আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়.।
১৩৪. এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত- হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত আমাদের যে অংগীকার রহিয়াছে তদনুयায়ী; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনিবই, এমন কি বনী ইসরাঈলগণকেও তোমার সহিত যাইতে দিব।
১৩৫. যंখনই তাহাদের উপর হইঢে শাস্তি অপসারণ করিতাম, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভংগ করিত।

তাফ্সীর : এখানে আল্নাহ্ তাআলার তরফ হইতে ফিরআউন সম্প্রদায়ের ধৃষ্টতা, দাম্ভিকতা, সত্য বিরোধিতা ও মিথ্যার উপর বারংবার আঁকড়াইয়া থাকার সংবাদ প্রদান করা হইতেছে। তাহারা বলে :
 আর দর্লীল-প্রমাণ উপস্থিত কর না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনিব না। এমন কি তুমি যাহা নিয়া আসিয়াছ তাহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। তাই আল্লাহ্ বলেন:

فَارَبْلَنَا عَلَّيْهِمُ الطُوْنَانَ (রা) হইতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনামতে طوفان অর্থ হইল অক্রি. বৃষ্টি থাকার ফলে পানির প্নাবন হইয়া ফল-ফসল সব তলাইয়া ধ্ণংস হইয়া গিয়াছিল। ইস্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) এই মত পোষণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অন্য একটি বর্ণনামতে উহা ছিল মড়ক ও প্লেগ, আতাও এই মতের অনুসারী।

মুজাহিদ (র) তুফান-এর ব্যাখ্যায় প্লাবন ও প্লেগ উভয়ই উল্লেথ করিয়াছেন।
ইব্ন জারীর (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন : তুফান অর্থ হইল মড়ক।

ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামানের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করেন। তবে হাদীসটি গরীব পর্যায়ের।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর বর্ণনা মতে উহা আল্লাহ্র এমন এক ব্যবস্থা যাহা তাহাদের

 তাহারা ছিল নিদ্রিত। অর্থাৎ তাণ্ব সৃষ্টিকারী টর্নেডো বা ঘুর্ণিঝড়। আল্নাহ্ই সর্বষ্ঞ।
 রহিয়াছে। যেমন :

আবূ ইয়াকূব (র) হইতে সহীহ্দ্যে বর্ণিত আছে বে, তিনি বলেন : আমি আবদুদ্মাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-কে ‘জারাদ’ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বনেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা তখন টিড্ডি ভক্ষণ কর়িতাম।

ইমাম শাফিউ, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইব্ন মাজা (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে যায়েদ ইব্ন আসলাম সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব ও দুইটি রক্ত বৈধ করা হইয়াছে। তাহা হইল মাছ ও টিড্ডি এবং যকৃত ও প্লিহা।

আবুল কাসিম বাগাবী (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।
আবূ দাউদ (র) ... সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা)-কে জারাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইইলে তিনি বলেন : উহা সাধারণত আল্লাহ্র সৈন্যদল। আমি উহা খাই না, হারামও জানি না।

রাসূল (সা) উহা বৈধ জানিয়াও তেমনি এড়াইয়া চলিতেন যেভাবে তিনি গুইসাপ বৈধ বলা সত্ত্বেও নিজে খাইতেন না। ইহা ছিল তাহার রুচির প্রশ্ন। হাফিজ ইবৃন আসাকির (র) তাঁহার সংকলনে জারাদ সম্পর্কে আবূ সাঈদ (র) হাসান ইব্ন আলী আদবী হইতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। বেমন :

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তিনি বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) টিড্ডি খাইতেন না, কিডনীও খাইতেন না, গুইসাপও খাইতেন না, অথচ উহা অবৈধ বলিতেন না।। ঢিড্ডি হইল আयাব ও শাস্তির নিদর্শন। কিডনী বা লিভার-প্পীহা মূত্রাশয় সংলন্ন বস্তু। эঔইসাপের চেহারায় বিকৃতি সৃষ্টির ভয় রহিয়াছে। ইব্ন আসাকির (র) বলেন : হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা উদ্ধূত করি নাই।

আমীরুন মু’মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) টিড্ডি অত্যন্ত পসন্দ করিতেন ও খাবার জন্য খুবই আপ্রহী ছিলেন। ইব্ন উমর (রা) হইতে আবদুল্নাহ্ ইব্ন দীনার (র) বর্ণনা করেন বে, উমর (রা)-কে টিড্ডি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : আহা! আমাদের কাছে যদি উহার দু’এক টুকরা থাকিত তাহা হইলে খাইতাম!

ইব্ন মাজা (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা)-এর বিবিগণ একে অপরকে টিড্ডির বদলে টিড্ডি হাদিয়া দিতেন।

আবুল কাসিম বাগাবী (র) ... আবূ উমামা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (র) বলেন : রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মারয়াম বিন্ত ইমরান (আ) তাহার প্রতিপালকের কাছে রক্ত মুক্ত মাংস খাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে টিড্ডি খাইতে দেন। তंখন সে প্রার্থনা করিল, হে আল্লাহ্! উহাকে স্তন্যপান ছাড়াই বাঁচাইয়া রাথিও এবং বংশধারা ছড়াইয়া দিও।

আবূ যুহায়ের নুমায়রী হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, নুমায়রী বলেন : রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জারাদের সহিত যুদ্ধ করিও না। উহারা আল্লাহ্র বিরাট সৈন্যদল। অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।
 নাজীহ বলেন : উহারা দরজাসমূহের পেরেকগুলি খাইয়া ফেলিত ও কাঠগ্লি ফেলিয়া যাইত।

আওযাঈ হইতে ইব্ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি একবার ময়দানে বাহির হইলাম। আকাশে বহু টিড্ডি ছিল। উহার একটি মাটিতি নামিয়াছিল। হঠাৎ উহা পায়ের নীচচ পড়িতেই লোহার কাঁটার মত পায়ে বিঁধিতেছিল। অমনি সরিয়া গিয়া উহা হাত পাতিয়া ডাকিলে হাতে আসিয়া বসিল। উহা তখন বলিয়া উঠিল : দুনিয়া বাতিল উহার

ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল।

হাফিজ আবুল ফারাজ আল মুআফী ইব্ন যাকারিয়া হাবারী (র) বর্ণনা করেন বে, আমের বলেন : তরাত্যেহকে কারী জারাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : জারাদাকে আল্লাহ্ বড়ই কুeসিত গড়ন দিয়াছ্নে। উহা সাতটি বিচিত্র অংশের এক অদুত সৃষ্টি। উহার মাথা হইল ঘোড়ার মাথা। ঘাড় হইইলো বলদের ঘাড়। সীনা হইল সিংহের সীনা। পাখা দুইটি শকুনের পাখা। চরণ দুইটি উটের চরণ। লেজটি হইল সাপের লেজ। পেটটি হইল বৃশ্চিকের পেট।
 একটি হাদীসে আগেও জারাদ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। হাদীসটি আবূ হরায়রা (রi) হঁতত আবুল মহযিম সূত্রে হাম্মাদ ইবিন সালামা (র) বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা (রা) বলেন : আমরা নবী করীম (সা)-এর সংগগ হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে সফরে বাহির হইলাম। আমাদের সম্মুথে একটি টিড্ডি পাইলাম। আমরা তখন মুহরিম। তথাপি আমরা খুব মজা করিয়া উহ্হা খাইলাম। অতঃপর হুযূর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: সমুদ্রের প্রাণী শিকারে কোন পাপ নেই।

ইব্ন মাজা (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) টিড্ডির উৎপাত বক্ধের জন্য এইরূপ দু'আ করিতেন :

اللههم اهلك كباره ، واقتل صغاره ، وافسد بيضه ، واقطع دابره وخذ بافواهه عن معايشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء .
অর্থাৎ আয় আল্লাহ্! উহার বড়গ্গুলিকে ধ্ণংস কর, ছোটণুলিকে হত্যা কর, ডিমণ্তলিকে নষ্ট কর এবং উহার শিকড় কাটিয়া দাও। আর উহার মুখ হইতে আমাদর জীবিকা ও রুযী রক্ষা কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

তখন তাঁহাকে জাবির (রা) প্রশ্ন করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্র সেনাবাহিনী একটি দলের মৃল্োচ্ছেদ চাহিলেন ? তিনি বলিলেন : উহা সামুর্রিক মাছ হইতে উৎক্ষিপ্ত এক প্রাণী বিশেষ।

হিশাম (র) বলেন : আমাকে যিয়াদ এক প্রত্যক্দর্শী হইতে এই থবর দিয়াছেন যে, যখন সেই মাছ ডিম পাড়ার সময় হয় কিনারায় চলিয়া আসে। সেখানে ডিম ছড়িলে পানি সুস্বাদু হয় এবং সূর্যালোকে উহা প্রস্ধূটিত হয়। তখন উহা টিড্ডি পাখিতে রূপ নেয়।

এই ব্যাপারটি আমি ${ }^{\circ}$ পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি। বেমন, উমর (র্রা)-এর বর্ণিত সেই হাদীসে আছে : আল্মাহ্ তা‘আলা এক হাজার শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ছয়শত জলভাগে ও চারিশত স্থলভাণে রহিয়াছে। তন্মধ্যে্র প্রথম ধ্গসপ্রাপ্ত হইবে টিড্ডি।

আবূ বক্র ইব্ন দাউদ (র) ... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, जিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ... ‘তরবারির সাথে ব্যাধি নাই আর টিড্ডির দেহে চর্ম নাই। হাদীর্সটি গরীব।
 মধ্যে উৎপন্ন হয় ও উহা হইতে নির্গত হয়।

ইবৃন আব্বাস (রা) হইচে ইহাও বর্ণিত হইয়াহে বে, উহা হইন ‘দবা’ টিড্ডির লুুদ্র সংপ্রণ। উহার কোন পাথা নাই। মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা প্র্রুথও তাই বলেন। হাসান ও সাঈদ ইবৃন জ্বায়্রে (র) বলেন : উशা হইল কুম্রাকৃতির কালো পোকা।

আাবদूর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসনাম (র) বলেন : কুপ্মাল ইইল কাঠসম।
ইব্ন জারীর বলেন : ‘ক্মমনাতুন’ শব্রের বহ বচন হইল কুম্মান। উহা উটের পোকার মতই এক ধরন্রে পোক। উহা উটকে দংশন করে ও পীড়া দেয়। কবি আশ্ বলেন :
قوم يعالج قـلا ابنا نهم * وسلاسـلا ابد وبابا موصدا

জাতির মত নষ্ঠ ছেলে কেপ্মালসম দৃষ্কীট
उষুধ হল র্ত্গ দুয়ার শিকল বাধধা বেদম পিট।
ইবৃন জারীী (র) বলেন : আরবী ভাयাভাবী বসরার এক্দল আলিম বলেন, 'কুমান’ আরববদর পরিভাষয় ‘হ্মনান’ যাহার একবচন হইন হ্যনানাহা! উহা এঁটেন পোকা হইতে ছোট ও উকুন হইতে বড়। তিনি অারও বলেন :

ইবৃন হুসাইদ রাযীী (র) ... সাঈদ ইব্ন যুবাt়্ের হইতে বর্ণনা করেন : যখন মূসা (আ) ফিরজাউনের নিকট আসিয়া বনিলেন : আমার সংগে বনী ইসরাঙ্ণগণকে যাইতে দাও, তখন সে উহাত্র রাयী হইল না। তখन আল্লাহ ত'আলা ঢুফান বা প্রবল বৃষ্টिभाত ঘটাইলেন। ফিন্রজাউন উহাকে আযাব ভাবিয়া ভয় পাইন ও মৃসা (অা)-কে বলিল : ঢুমি তোমার প্রভুকে ডাকিয়া আমাদিগক্ক এই শাস্টি ইইতে মুক্তি দাও। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান आনিব ও তোমার সংণে বনী ইসরাঈলগণকে यাইতে দিব। অতঃপর মৃসা (आ) তাহা কর্রিলেন। কিষ্ু তাহারা ঈমান आনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাহার সংণে यাইতে দিল
 আমরা ঢো ইহাই পাবার যোগ্য। তখন আল্লাহ ত'জালা টিড্ডি পাঠাইলেন। ঢাহাদের সকল ক্ষেত খামারে উহা ছড়াইয়া পড়িন। ঢাহারা বুঝিচে পারিল, ফল ফসল জার কিছুই অবশিষ্ট थাকিবে না। তাই ঢাহারা বলিল- হে মৃসা! আমাদিগকে দু‘আ কর্রিয়া টিড্ডি মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরী ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঋলগণকে তোমার সংণে যাইঢে দিব। ঢথন মৃসা
 ইসরাफলগণকে মূসা (আ)-এর সহিত যাইতে দিল না। পদ্মাত্তর जহানা গৃহখলি সুরক্কিত

 তাহারা আবার বলিল- হে মূসা! তোমার প্রডুকে বলিয়া আমাদিগকে দুষ্ঠ কীট হইতে উদ্ধার কর। তাহা হইলে আমরা ঢোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সংথে বনী ইসরাউ্লগণক্কে
 आনিল না ও বनी ইসরাफলগণণে তাছার সংগে যাবার অনুমতি দিন না।

ইত্যবসরে মূসা (আ) ফির্রজাউনের দরবারে উপস্থিছ হইলেন। হঠাৎ ফির্াউন ব্যাঙের घ্যাঙ্র ঘ্যাঙর শদ ऊনিতে পাইল। তথন তিনি ফির্জাউনকে বनিলেন : ঢুমি ও তোমার

ইবনে কাছীর 8 র্থ — ৩৩

সম্প্রদায় কি এই জীবের কখনও দেখা পাইয়াছ? সে বলিল : ইহা হয়ত আরেক চক্রান্ত। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এমন সময় একটি লোক আসিয়া বলিল। তাহার চোয়ালে একটি ব্যাঙ বসিল। যখন সে অন্যান্যের সহিত কথা বলিতে মুখ খুলিল, অমনি তাহার মুখের ভিতর ব্যাঙ ঢুকিয়া গেন। এইসব উৎপীড়ন হইতে বাঁচার জন্য তাহারা আবার মূসা (আ)-কে বলিল : হে মূসা! তোমার প্রতিপালককে ডাকিয়া আমাদিগকে ব্যাঙর উৎপাত হইতে রক্ষা কর। আমরা তোমার ঊপর ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব। তিনি তখন তাহাই করিলেন। ফলে ব্যাঙ বিদায় হইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না। তখন আল্লাহ্ ত'আলা রক্ত পাঠাইলেন। উহার প্রাচুর্য এরূপ ছিল যে, তাহাদের নদী, নালা, ঝরনা, কূপ এমনকি পানির পাত্রণুলিও রক্তে পরিপূর্ণ হইল। তখন তাহারা ফিরআউনের কাছে এই দূরবস্থার কথা জানাইন। তাহারা বলিল, আমরা রক্তের মহা বিপদে আক্রান্ত। আমরা আদৌ পানি পাইতেছি না। তখন সে বলিল, নিশ্য়ই মূসা যাদু করিয়া তোমাদের কিছু লোকের পানি নষ্ট করিয়াছে। তাহারা বলিল, পানিতো কোথাও নাই। ুধ্রু সর্বত্র রক্ত আর রক্ত। তখন সকলে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল- হে মূসা! আমাদের জন্য ঢোমার প্রভুকে ডাক। তিনি আমাদিগকক এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তাহা ইইলে আমরা ঈমান আনিব এবং তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহারাও রক্তমুক্ত ইইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না এবং বনী ইসরাঈলগণকেও তাহার সংগগ যাইতে দিল না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী ও কাতাদ্াসহ বেশ কিছু পূর্বসূরি ইমাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন :

যখন আল্লাহ্র দুশমন ফিরআউন দেখিল, যাদুকরগণ পরাজ্তিত ও হতচিত্ত হইয়া ঈমান আনিয়াছে, তখনও সে কুফরীর উপর দৃঢ় রহিল ও পাপাচারের চরমে পৌছিল। তাই আল্লাহ তা‘আলা পর পর কয়েক বৎসর একটার পর একটা নিদর্শন পাঠাইলেন। প্রথমে ঝড়ডুফান, তারপর পংগপাল, তারপর শস্যকীট, তারপর ব্যাঙ, তারপর রক্ত পাঠাইলেন। ঝড় তুফান আসিয়া দেশ পানিতে তলাইয়া দিল। উহা স্থির হইয়া থাকার ফলে না উহাতে চাষাবাদ চলিল, না চলাফিরা। সকল কাজকর্ম বন্ধ। সকনেই না খাইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া মূসা (আ)-এর শরণাপন্ন হইয়া বলিল : হে মৃসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। যদি আমাদের উপর হইতে এই বিপদ অপসৃত হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সহিত বনী ঈসরাঈলগণকে অবশ্যই পাঠাইব। তখন মূসা (আ) তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করিল না। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের উপর পংগপাল প্রেরণ করিলেন। উহারা সব গাছপালা ফল-ফসল খাইয়া উজাড় করিল। এমনকি দরজ-জানলার কপাটের লোহার কজ্জি তারকাটা পর্যন্ত খাইয়া ফেলিল। ফলে ঘর বাড়ী সব অরক্ষিত হইয়া গেল। তাই আবার जাহারা পূর্বানুর্রপ আবেদন জানাইল। মূসা (আ)ও পূর্বানুরূপ দু‘আ করিয়া বিপদ তাড়াইলেন। কিন্তু তাহারা এবারেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা গম :কীট পাঠাইলেন। এই কীটের উৎপীড়নে তাহারা দলে দলে পাহাড়ের টিলায় গিয়া ঘর বাঁধ্যিয়াও রেহাই পাইল না। তাহাদের ন্দ্রা ও স্বক্তি সাবাড় হইল। অগত্য। তাহারা মৃসা (আ)-কক

পূর্বানুরূপ বলিল। তিনিও পূর্বানুর্রপ দু"আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলাা ব্যাঙ পাঠাইলেন তাহাদের শাস্তির জন্য। উহা আসিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী খানাপিনা থালাবাটি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অবস্থা এই দ̆াড়াইন, তাহাদের কাপড় চোপড়ে ব্যাঙ, খানাপিনায় ব্যাঙ, বিছানাপত্রে ব্যাঙ, এক কথায় সর্বতই ওু ব্যাঙ আর ব্যাঙ। অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা আবার মূসা (আ)-এর নিকট পৃর্বানুরূপ আবেদন করিল। মৃসা (আ)ও পূর্বানুরূপ দু‘আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতি্রুতিই পালন করিল না। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাহাদের শাস্তির জন্য রক্ত পাঠাইলেন। ফলে ফিরআউন সম্প্রদায়ের সকল পানি রক্ত ইইয়া গেল। কূপ কিংবা নালা কোথাও তাহারা একচুল্মী পানি পাইল না। সর্বত্রই ু রক্ত আর রক্ত।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ... উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন আমর হইতে বর্ণনা করেন বে, উবায়দুল্মাহ্ বলেন : তোমরা ব্যঙ হত্যা করিও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরআউন সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের জন্য ব্যাঙ পাঠাইলেন, তখন উহার একটি তাহাদের অগ্নিপূজার উনূনে পড়িয়া গিয়াছিল। আল্মাহ্ তাআলা তখন সেই উনূন্েে আগुন ঠাণ্ড পানিতে পরিণত করেন এবং উহাদের ঘ্যাঙর আওয়াজকে তাসবীহতে পরিণত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : রক্তের গযবটি এই ছিল মে, অহরহ তাহাদের নাক দিয়া রক্ত ঝরিত। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন্।

১৩৬. সুতরাং আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্র্র নিমজ্জিত করিয়াছি; কারণ, তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিন গাফিন।
১৩৭. বে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত, তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাণ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পচিমদিকের উত্তরাধিকারী করি এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের খুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল। আর ফিরআউন ও ঢাহার সম্প্রদায়ের শিল্পকার্य এবং যেসব প্রাসাদ ঢাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।
 পর এক বালা মসীবত দেথিয়াও বারবার উমান আনার প্রত্শ্রিতি ভংগ কর্রিয়া তাহাদদর কুফর্রী ও নাফর্রাनी অব্যাহত রাখিি, তথন তিনি প্রতিকার ব্যবস্থ ্রহণ করিলেন এৰং তহাদিগকে নদীতত ডূবাইয়া মারিলেন। মূসা (অা) ও তাহার সস্প্রদায় যথন নদী বিতক্ত করিয়া মাঝপথ দিয়া পার হইয়া গেলেন, তখন ফিরজাউন ও তাহার লেনাদলের সেই পথ ধরিয়া অপসর হইলে মাঝামাঝি পথ পার হওয়ামাত্র নদী মিশিয়া গেন এবং তহাদের লেষ ব্যক্তিটি পর্ג্ত্ত ডুবিয়া মরিন। ইহা এইজন্য বে, তাহারা আল্লাহর নিদর্শনণলি অন্বীকার করিয়া চরম অবহেলা ও ঔদাসীन্য দেখাইয়াছে।

তিনি आারও জানাইলেন বে, ফিল্র্াউন সম্প্রদায় ধ্মংস হইবার পর মূসা (जা)-এর সশ্শ্রদায় তাহার রাজ্যের সকন এলাকার উত্ত্রাধিকার ইইলেন। অথচ তাহারা ইতিপৃর্বে ছিল মজনুম ও দুর্বল জনগোஜী। बেমন তিনি বলেন :

 এবং তাহাদিগকে ভৃখধ্রের উত্রাধিকারী করিব। পরন্তু তাহাদিগকে পৃথিবীতে খতিষ্ঠিত করিব। পক্ষন্তরে ফিি্রআউন ও হামান এঞং তাহাদের সৈন্যদনকক তাহাই দেখাইব যাহা जাহারা ভয় পাইত্তছিন (২:৫)।

আল্লাহ্ অ'আनা আারও বলেন :


অর্থাৎ তাহারা কত বাগবাগিচ ও নহর ঝরননা ছাড়িয়া িিয়াছে। আíর কত কেছ-খামার ও শহর ব্দর পর্রিত্তক কর্য়াছে। তে্যনি সুন্দর সুমিষ্ট ফল-ফসল ফেনিয়া গিয়াছে। এভাবেই হইয়া থাকে। অতঃপর জামি উহার উত্রাধিকারী করিয়াছি অন্য জাতিকে। (88: ২৫)।
 কাতাদা বলেন : উश সির্রিয়া এনাকা।

আয়াতংণশর ব্যাখ্যা প্রসংণগ মুজাহিদ ও ইব্ন জরীর (র) বনেন : লেই ৩ভবাণীঢি হইল $এ$ आয়াত :

आन्बाश्राक বनেন : সশ্প্রদায় યেই সকন লৌধরাজী ও ক্কেতখামার গড়িয়া তুনিয়াহে তাহ ষ্ষংস করিলাম।

১৩৮. এবং বনী ইসরাঙনবকে সমুদ্র পার্র করাইয়া দেই; অতঃপর ঢাহারা প্রতিমা পৃজায় রতত জাতিন্য নিকট উপস্থিত হয়। তাহান্রা বলিन, হে মৃসা! ঢাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও; লে বলিল, তোমরা ঢো এক মূর্খ সশ্প্রদায।
১৩৯. এইসব লোক যাহাতে নিষ্ঠ রহহিয়াছে ঢাহা ঢো বিষ্মস্ হইবে এবং ঢাহারা যাহা жরিতেছে তাহাও বাতিন।
 জনিত প্রস্তাব সস্পক্কে খবর দিতেছেন। তাহরা সয়্র পার হইয়া জপরদদশে পৌছছ্যা সেখানকার সম্প্রদায়ের পৌতతিকত দেখার পর এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছিন। অথচ তাহা ইতিপৃর্বে আল্নাহ্পাকের বহ নিদর্শন স্বচক্কে দেথিয়াছিন।

 नितত ছিন।

এক্ন তাফসীরকার বলেন : তাহারা ছিন কিন্জানের বাসিন্দা। অকদন বলেন : তাহারা নুখামের লোক।

ইবุন জারীর (র) বলেন : তহারা গাডীর প্রতিমা বানাইয়া পূজা করিত। এই কারণে ইহার প্রতাব বনী ইসরাभ্গণণ পরবর্তী সালে বাহুর পৃজায় রত হইয়াছিল। তাই তাহারা বলিল:

 जোমরা ঢে মূর্খ সশ্র্রদায়। অর্থাৎ তোমরা অা্ধাহর মহত্র, শ্রষ্ঠত্ ও প্রতাব পতিপত্তি সম্পক্কে जজ্ঞ। তিনি তো তাঁহার ইবাদতে কাহাকেও শরীীক করা বা তাঁহার সহিত কাহারও ঢুননীয় হওয়ার ব্যাপার হইতে মুক্ত ও পবিত্র।

 করেন।

ইবุন ইみহাক (র) ... आব্ ওয়াকিদ লায়সী হইতে বর্ণনা করেন : তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত মক্কা হইতে বাহির হইয়া হনায়নের পথথ যাইতেছিলেন। পたে একটি কুন বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। কাফি্ররা উহার সামনে পৃজা করিত ও তখ্ উহার সহিত হাত্য়ার

প্াাশাক বুলাাইয়া রাখিত। টহাকে বলা ইইত ‘যাতুল আনওয়াত'। বর্ণনাকারী বলেন : আমরা লেই বিশাল সব্র্জ বৃঙ্ষটির পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তখন আমার বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূन! जाহাদদর বেমন যাতুল আনওয়াত রহিয়াছে তের্মনি আगাদের জন্য একটি যাতুন
 তোমরা তে তাহাই বলিত্ছ যাহা মৃসা (আ)-এর সশ্প্রদায় তাহাকক বলিয়াছিন। যেমন :


অर्थाৎ जाহাদের ব্যরপ উপাস্য নানা প্রতিমা রহিয়াছ, আমাদের জন্যও লেক্পপ একটি প্রতিমা বানাও। মূসা বनিনেন : তোমরা তো এক মূর্খ সম্পুদায়। অাহারা যাহ করিতেছে তাহা


ইমাম आহমদ (র) ... आবূ ఆয়াকিদ নায়সী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আমরা রাসূূ
 তখन আমরা বলিলাম : হে আল্নাহু রাসৃন! কাফিসদদর এই যাতুন আনওয়াতের মত আমাদদর
 চহ্প্পার্লে পৃজা করিত। রাসূন (সা) বলিনেন : অল্লাহ আকবর! ইश তে তদ্রপ যাহা মূসা
 আমাদের জন্যও তেমন উপাস্য দেবত বানাও।" তোমরা তোমাদের বহ পৃর্ব্বোর লেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেছ।

ইব্ন জারীর (র) ইহা উই্থৃত করেন এবং ইব্ন जাবূ হাতিম (র) ইशা বর্ণনা করেন। তিনি
 কাসীর ইব্ন আবদুদ্নাহ হইতে ইহ বর্ণনা করেন।




28د. স্য়র কর, জাম তোমাদিগকে ফির্রাউনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার কব্রিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে জযন্য শাস্তি দিত; जাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করিত এবং ঢোমাদের নারীদিগকে জীবিত র্রাখিত। ইহাতে ছিন তোমাদের র্রতিপানকের এक মহাপরী क্ ।

তাফসীর : এই আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় প্রদত্ত হইয়াছে। আল্নাহ্ তা‘আলা এখানে জানাইতেছেন বে, মূসা (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে তাহাদের টপর আল্মাহ্র অশেষ মেহেরবানী ও বিরাট অবদানের কথা ম্মরণ করাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আল্মাহ্ তোমািিগকে ফির্রাউন সম্প্রদায়ের জঘন্য ও নিষ্ধুর শাস্তি ও নিপীড়ন ইইতে উদ্ধার করিয়া সুখ-শান্তি ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার জীবন দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তোমাদের দুশমনগণকে কিন্দপ লাঞ্ৰনায় মৃত্যুদান করিয়াছেন! এখন कি করিয়া তোমরা সেই আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন উপাস্য কামনা করিতে পার ? ইহা তো হইবে তোমাদের জন্য চরম মূর্খতা ও পরম অকৃতজ্ঞতার काब्ज।

১৪२. স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্মারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে ঢাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পৃর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিনে ना।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বনী ইসরাঈলগগণের উপর কি কি অনুত্রহ বর্ষণ করিয়াছ্থে তাহার উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে তিনি হিদায়েত দান করিয়াছ্ছেন তাহাদের নবী মূসা आ)-এর সহ্তি সরাসরি কথার মাধ্যমে। তাহা ছাড়া তিনি তাহাদিগকে তাওরাত দান করিয়াছেন যাহাতত তাহাদের জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান বিধৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : আমি মূসার জন্য প্রথমে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাফসীরকারগণ বলেন : মূসা (আ) তখন রোযা ও উপবাস উভয় কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। যৃন নির্ধরিত সময় পূর্ণ হইল, তিনি গাছের বাকল দিয়া মিসওয়াক করিলেন। তখন আল্লাহ্ ঊহার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করিয়া চল্লিকi পৃর্ণ করিতে বলিলেন ।

এই চল্লিশ রাত্রির ব্যাপারে তাফনসীরকারদের মতভেদ রাহিয়াছে। অধিকাংশের মতে ত্রিশদিন इইল যিলকদ মান ও দ̣শদিল যিলহাজ্জি মাসের। মুজাহিদ, মাসরুক ও ইব্ল জ্রুরাইজ (র) এই মতের প্রবক্ত! ইব্ন আব্বাস (রা) প্রহুখ ইইতেও ঐইক্র বর্ণিত ইইয়াছে। এই মত অনুসারে মূনা ( ঋ)-এর नির্ধারিত সফরের পরিসমপ্তি ঘটে কুরবানীর দিন। जেইদিনই তিন্ি আল্পাহ্পাকের
 ওেমন তিনি বলেন :

জর্शฺৎ আজ্জ আমি তোমাদের জ্ৰন্য তোমাদ্দের দীনকে পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সুসম্পনু করিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলানাকেই একমাত্র দীন হিসাবে มন্নানীত করিলাম (৫:৩)।

যখন মূসা (আ) তাহার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করুবার জন্য পাহাড়ে যাওয়ার মনश্থ করিলেন, তখ্ তিনি ভাই হার্রন (আা)-কে তাঁহার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাউনদের পরিচালনার জন্য স্থলাভিষিফ্ত করিলেন এবং তাহাকে ওীয়াত করিয়া গেলেন হিদায্যেত ও সংশোধনের কাজ কর্যার জন্য आার সতর্ক কর্রিয়া গেলেন ফাসাদ সৃষ্ধিকারীদের পথ হইতে দৃর্রে থাকার জন্য। ইश
 নবী ছিলেন। আাল্লাহপাক তাহান মর্यাদা ও দরজা এবং প্রতাব ও প্রতিপত্তি অত্ত্ত বৃদ্ধি
 বर्षिত इউক।

380. মূসা যथन खামার निর্ধারিত সময়ে উপন্থিত হইন এবং ঢাহার «তিপানক Шাহার সহিত কথ্যা বनिनেন, ঢখন লে বनिন, হে जামার পতিপানক! আমাকে দর্শন দাও, आাি ঢোমাকে দেথিব; তিनি বनिলেনন, पूমি কঈনఆ আমাকে দেঘিতে পাইবে না। ঢুমি


 মহিমাময় ঢুমি; আমি অনুতণ্ট হইয়া ঢোমার নিকট ঢఆবা করিলাম এবং অমিই মু'মিনদের


ঢাফ্গীর : এখান্ন আল্ধাহ् ত'আना জনাইত্ছেন वে, মূসা (অা) যখন ঢাঁशার নির্দেশে निर्ধারিত সময় পূরণ করার জনা তূর পাহাড় হাবির হন, তथন তিনি জাল্লাহ্পাকের সহিত কथা বলার সুশ্যেপ লাভ করিয়া তাহার দর্শন লাভের আকাজ্শ পেশ করেন। বেমন :

 ना।

आয়াতের لن শঝদি নিয়া তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। কারণ, لن ব্যবহৃত হয় না বোধক বাক্যে জোর দেওয়ার জন্য। এই আয়াতের ভিত্তিতেই মু'তাবিলাগণ দूनिয়া ও आখিরাত সর্বঅই আল্লাহর দীদার जসষ্বব বনেন। মূनত এই অভিমতটি অত্ত্ত দूर्বন। কারণ, মুতাওয়াতির বহ হাদী> দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে বে, মু’মিনগণ আখিরাতে


 হইবে।

একদল বলেন, এখানে ن শপটি ব্যবহৃত হইয়াহে পার্থিব জীবনে স্থায়ীভcে দীদার না एওয়ার কথা বুঝাইবার জন্য। এই মতটি আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধৃত আয়াত্দ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃৃ্টি করে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কখনও দর্শনनাভ খটিবে না বটে, কিজু পারলৌকিক জীবনে অবশ্যই দীদার হইবে।
রকদল বলেন, এখানকার এই আয়াতটি সৃরা আন‘আমের এই আয়াতটির মতই তাৎর্যবহ:

## 

 ব্বুর সর্বাধিক থবর রাখেন" (৬: ১০৩)।

এই আয়াত্র সবিস্তার বিশ্লেষণ সুরা আন‘আমে প্রদত্ত ইইয়াছে। আল্মাহ্ ত'আলা এখানে মุসা (আ)-কে বলেন, তুমি জীবদশায় কখনও আমাকে দেখিবে না, তবে মৃত্যুর পর দেথিতে পাইবে। তাই তিনি এখানে বলেন :

## 

जর্থাৎ যখন তাহার প্রতিপানক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তখন উহ্গ পাহাড়কক চূর্ণ-বিচ্র্ণ করিল এবং মূসা সং্ख্ঞাইী হইয়া পড়িয়া গেল (৭: ১৪৩)।

ইব্ন জারীর তাবারী (র) তাহার তাফ্সীর গ্রc্তে নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন :
ইব্ন জারীর (র) ... আनाস (রা) নবী কারীীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, তিনি বলেন : যशन তাহার প্রতিপানক পাহাড় জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তিনি অণ্খলি সংকেত করিলেন, जাই পাহাড় চূর্ণ-বিচূণ্ণ হইল। এই বলিয়া আবূ ইসমাঈল আমাদিগকে শাহাদত অং্থলি দেখাইলেন।

এ সনদে জনৈৈ ব্যক্তি অপরিজ্ঞত। जপর একটি হাদীলে :

 বলেন : এইजবে উश চূর্ণ হয়। এই বর্ণাঙলি হান্মাদ লাইসের সৃত্রে আনাস হইতে সং্খহ করেন। তবে মাশহৃর হইল সাবিতের সূত্রে আনাস (রা) হইতে হাম্মাদ ইবৃন সানামার বর্ণনা।

 অতঃপর পাহাড় অদৃশ্য হইন। হাম্মাদ (রা) বলেন : সাবিত আমাকে ইহা বর্ণনা কর্রিয়া হাত

উঠইয়া আমার বুকে মার্রিয়া বলিলেন, রাসূন্ন্নাহ (সা) এইক্পপ বলিয়াড়ে। জামি কি উহা গোপন করিব ?

ইমাম আহমদ তাহার মুসনাদ সংকনন্নে এইহ্রপ বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) ছইতে ...
 আয়াতাংশ সস্পক্কে তিনি বনেন : পাহাড় উধাও হইল। এই কথা বনিতে গিয়া তিনি কনিষ্ঠ!ং্খলি প্রদর্শন করিলেন। আহমদ (র) বনেন : মুআয আমাদিগকে উश দেখাইল। তখन হ্যাইদ আত তাবীল বলিন : হে আবু মুহাশ্দ! ইহা দ্মারা কি বুঝাইতে চাহেন ? তथन তিনি जাহার বুকে সজোরে হাত মারিয়া বলিলেন : হে হুমাইদ! তুমি ইহা প্রশ্ন করার কে? ইহা তোমার ব্যাপার নহে। ন্বয় নবী করীী (সা) হইতে আনাস ইব্ন মালিক (রা) এইর্পপ বর্ণনা করিয়াহুন।

তিরমিমী এই আয়াতের তাফন্সীর প্রসংগে অনুহ্রপ বর্ণনা উছ্ধৃত করেন। তিনি মু মা ইবৃন
 দার্রিমীর সনদে অনুর্রপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্ গরীব। হাম্যাদদর সূত্র ছড়া অন্য কোন সূত্রে ইহ বর্ণিত হয় নাই।

হাকীম (র) তাহার মুস্তাদরাকে অनুর্প বর্ণনা কর্রে। তিনিও হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইমাম মুসলিমের শর্তু হাদীসটি সহীহ। কিষু বুখাগী ও মুসনিমে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

 विध्द।

অানাস হইতে মারফূ সূত্রে দাউদ ইব্ন মুহাব্ৰার উহা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা ভিত্তিহীন। কারণ, দাউদ ইব্ন মুহব্বার মিথ্যাবাদী বলিয়া সাবয়স।

आनाস (রা) হইতে মারएূ সূচ্র হাফিজ आবুল কাসিম তাবারানীও উহা বর্ণন করেন। ইব্ন উমর (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করেন। ইহাও অe্ধ বলিয়াছেন ইমাম

 সূত্রে সুদী (রা) বর্ণনা করেল : তিনি মাত্র কনিষ্ঠাং্ভলি পরিমাণ জ্যোতি প্রদান করেন। 1 جَ
 জারীরের বর্ণনা।
 সুষ্ক্যাল সাওडী (র) বনেন : পাহাড়টি মাট্টিত ধসিয়া সাগরে পরিণত হইন।

 পর্যভ সেই অবশ্থয়ই থাকিবে।

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে যে, উহা মাটির নীচে ধসিয়া গিয়াছে এবং উহা কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই থাকিবে। ইব্ন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলেন : "যখন আল্লাহ্পাক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার সম্রুমে সন্ত্রস্ত পাহাড়ডি ছয় টুকরা হইয়া ছিটকাইয়া দূর-দূরান্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন উহার তিন টুকরা মক্লায় ও তিন छুকরা মদীনায় পড়িন। মদীনায় হইন উহুদ, ওরাকান ও রিজভী পাহাড় এবং মক্কায় হইল হেরা, সदীর ও সওর পাহাড়। এই হাদিসটি শ্ুু গরীবই নয়, মুনকারও।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বলেন : মুহান্মদ ইব্ন আবদুল্মাহ ইব্ন আবূ বলখ উল্লেখ করেন যে, উরুয়া ইব্ন রুইয়াম হইতে হায়সামা ইব্ন খারিজা (র) বর্ণলা করেন যে, তিনি বলেন : মূসা (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাজাল্লী প্রকাশের আগে পাহাড়টি ছিল তূর এলাকায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যখন জ্যোতি প্রকাশ পাইল তখন ইহা ধসিয়া গেল এবং মাটি বিদীর্ণ হইয়া বিরাট গর্তে পরিণত ইইন।
 যখন পাহাড়ের আবরণ উনুক্ত হইইন ও নূর দেখিতে পাইল, তখন প্রকम্পিত হইয়া ধসিয়া গেল। কেহ কেহ্ বলেন : ভীত-বিহনল ও মোহাচ্ছ্ন হইল।
 (র) বলেন : পাহাড় তোমা হইতে অনেক বড়। উহার দিকে তাকাইয়া দেখ, যদি উহা আমার জ্যোতির ভার সश্য করিয়া স্থির থাকিতে পারে তাহা হইইলে শীঘ্রই তুমি আমকে দেখিতে পাইবে।
 পাহাড় অন্থির হইয়া দেখিতে না দেখিতে ধসিয়া গেল এবং পাহাড়ের এই ভয়াবহ পরিণতি দেথিয়া সে বেহৃশ ইইয়া পড়িয়া গেল।
 সংণে সংগে উহা মাটির ময়দান হইয়া গেন। এইরূণ অর্থের কিরजত কোন কোন কার্ौী পাঠ



 आয়াত রহিয়াণ্ছ। यেমন :
 यাইবে। শবুমাঁ্র তাল্gাহ্ যাহাকে চাহিরেন রাচচাইতত লে বাঁচিবে। অতঃপ? উহাতে পুনরায় ফুঁক


তবে এখানে মৃত্যু অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকত ব্যেন সুশ্পষ্ট, তেমিন আলোচ্য আয়াতে

 जর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রত, মহত্ত ও প্রতিপত্তি এতই অধিক বে, জীবদশায় পৃথিবীতে তাহাকে কেহ দেথিতে পাইবে না।
 ব্যাপারে তঅওা করিনাম।
 বनी ইসরাঋলের ম্্য হইতে অমি প্রথম মু'মিন। ইব্ন জারীীর এই ব্যাখ্যাটি পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় উহার ব্যাখ্যায় বনা হইয়াহে বে, আল্মাহ্রে পৃথিবীত দেথিতে না পাওয়ার শ্রথম বিপ্বাসী মৃসা (আ)। आবুল আলিয়া (র) বলেন : মूসা (অ) পূব্বেও মু'মিন ছিলেন। তবে কিয়ামত পর্যও্ত কোন সৃষ্টি বে আল্gাহ্কে স্বচক্ষ দেখিতে পাইবে না, এই ঈমান প্রথস ঢাহারই হইয়াছে। এই অভিমতটি সুন্দর।

মুহামদ ইবনে জারীীর (র) তাহার তাফসীরে এই ব্যাপার্র একটি লম্বা বিম্য়়কর ৫ দুর্নভ আছার উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহাম্দদ ইবৃন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার উহার বর্ণনাকারী। মনে হয় উহা ইসরাইনী বর্ণ্রা। আন্লাহই জান জানেন।

 কর্রিয়াছেন। ভেমন : অবূ সাইদ খুদরী হইতে মুহান্মদ ইব্ন ইউসুফ বর্ণনা করেন বে, তিনি
 মারা হইয়াছিন। লে আফুলোস করিন : হে মুহাষ্মদ! আপলার অক সাহাবী আমার মুখম্জনে থাগ্পর মারিয়াছে। তিনি বলিলেন : তাহাকে ডাকিয়া আন। যখন তাহাকে ডাকিয়া জানা ইইন, তথন তিনি প্রশ্ন করিল্লে : কেন তুমি তাহার মুত্রে চপেট্যাত করিলে ? লে জবাব দিল : হে


 ভ্রেধ সামনাইতে পারি নাই। তাই থাপ্পর মারিয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন : নবীদের মৃ্য়
 অতঃপর অ্রথম आমি জগগত হইব। অ!মি চো মেলিয়া দেথিতে পাইব মূসা (জi) আরশের একটি পায়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া অছেন। তাই আসি জানি না, কিয়ামতের বেই্থী ইইচে তিনি কি आমার आগে आগিয়াছেন, লা आমার সংণে জািিয়াছেন ?

ইমাম বুখারী (র) তাহার সংকলনের বিভিন্ন স্থানে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সংকলনের আহাদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়ে উহা উদ্ধৃত করেন। আবু দাটদ (র) তাহার সুনানের এক খতে উহা অন্য সনদে উদ্ধৃত করেন। আবূ সাঈদ সা‘দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান খুদরী (র) হইতে ও আমর ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন উমারা ইব্ন আবুল হাসান (র) উহা বর্ণনা করেন।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে ইমম আহমদ (র) তাঁহার মুসনাদে বলেন : আবু হুায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রহমান ইব্ন আরাজ, আবু সাनামা ইব্ন আবদুর রহমান, ইব্ন শিহাব, ইবরাহীম ইব্ন সা‘দ, আবূ কামিল ও আহমদ বর্ণনা করেন : একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহূদী ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। মুসলমানটি বলিল : সেই সত্তার শপথ! তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দান করিয়াছে। তথন ইয়াহূদীটি বলিল : সেই সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। ইহাতে মুসলমানটি ইয়াহৃদীটির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল। অতঃপর ইয়াহূদীটি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল। তিনি মুসলমানটিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করিল। তখন তিনি বলিলেন : আমাকে মূসা (আ)-এর উপরে স্থান দিতে যাইও না। কারণ, কিয়ামতের দিন.সকল লোক বেহুঁশ হইয়া যাইবে। অতঃপর প্রথম আমার ছৃঁ হঁইবে। তখন আমি দেথিব যে, মূসা (আ) আরশের একটি পায়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছছন। আমি জানি না তিনি আমার আগে ঁ্শ ফিরিয়া পাইয়াছেন, না আমদের সকলের ভিতর হইতে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাকে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিয়াছেন ?

যুহরীর সনদে বুখারী ও মুসলিমেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। হাফিজ আবৃ বকর ইব্ন আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, ইয়াহূদীকে চপেটাঘাতকারী মুসলিম হইলেন আবূ বকর (রা)। তবে বুখারী ও মুসলিমে মুসলমানটিকে আনসার বলা হইয়াছে। ইহাই বিষ্ট্ ও সুস্পষ্ট। আল্মাহই সর্বজ্ঞ।

রাসূল (সা)-এর "আমাকে মৃসা (আ)-এর উপরে স্থান দিও না, বক্তব্য তাঁহার "আমাকে নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিও না ও ইউনুস ইব্ন মাত্তার উপরেও স্থান দিও না।" বক্তব্যটির মতই। ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

কেহ বলেন : ইহা বিন্রসূচক বক্তব্য। কেঙ বলেন : ইহা ছাঁহার অপরিজ্ঞাত বিষয়টি জ্রালার পূর্বেকার বক্তব্য। কেহ বলেন : উত্তেজনা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে নবীদের ভিতর পার্থক্য নৃষ্টি না করার জন্য ইহা বলা হইয়াছে।

কেহ বলেন : দুই উশ্মতের ঝগড়া মিটাবার জন্য ইহা ঢাঁহার একটি আপোসমূলক রায় মাত্র। आল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

রাসৃন (সা)-এর বক্ত্ব্য ‘কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হইয়া পড়িবে’ এর তাৎপর্य সুশ্শষ। সেদিন্নের ময়দানের প্রচఆ কোন ভয়াবহ ব্যাপার হইতেই তাহ ঘটিবে। আা্ধাহই ভাল জানন। তরে ইহাও ইইতে পারে ভে, আন্নাহ্পাক যথন মাথলুকাতের বিচারের জন্য জ্যোতির্ম্য বিচার্রে আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই জ্যোতির প্রতভ ধাক্কায় তূর পাহাড়ে মূসা (আা)-এর মতই সকলে বেহুশ হইবে। তাই হৃবূর (সা) তূর পাহাড়ের বেইঁশী কথাটি তাহার বক্তব্বে সং্থুক্ত কর্রিয়াছেন।

কাজী আায়াজ (র) তাহার ‘কিতাবুশ শিফা’ গন্বের ফরুতত এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন :
 (আা)-এর জন্য जাজাল্ধী প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে ছিলেন বে, একটি পিপড়া অমাবস্যার রাত্রে পিচ্রিন শ্পেত পাথর্রের উপর দিয়া বত্রিশ মাইন সফর্রের কসরৎৎ চানাইতেছে।

অতঃপর কাজী आয়াজ (র) মন্তব্য করেন : ইহ অসষ্বব নহে বে, আমাদের নবী (সা)-কে
 কিরাামের ভিতর বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইবে।

কাজ্জী আয়াজ্রে মন্তব্যে মনে হয়, তিনি তাহার উদ্ধৃত হাদীসটি বিফদ্ধ ভাবিয়াছেন। বিষ্ুু




د88. তিनि বলিলেন, হে মৃসা ! আমি তোমাকে আমার র্রিসালাত ও বাক্যালাপ দারা মানুষ্ের মধ্যে শ্ষেত্ব দিয়াছি; সুতরাং অামি यাহা দিলাম তাহ গহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।
 निিথ্যা দিয়াছি; সুত্রাং এইঅলি শক্তুতবে ধর এবং তোমাদ্রের সশ্প্রদায়কে উহাতে নির্দেশিত
 , দেখাইব।



সন্দেহ নাই যে，মুহাম্মদ（সা）সর্বকালের সমন্ত আদম সন্তানদের সর্দার। তাই তাহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা পরিপৃর্ণ দীনের সর্বশেষ নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়াছেন এবং তাহার শরীআতকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য মনোনীত করিয়াছেন। ফলে সকল নবীর মিলিত উশ্মত হইতেও তাঁহার উম্মত অধিক হওয়ার মর্যাদা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁার পরেই মর্যাদা হইল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্নাহ্（আ）－এর এবং তাঁহার পরে স্থান হইন মৃসা ইব্ন ইমরান কানীমুল্নাহ্（আ）－এর। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে বলেন ：
 করিলাম উহা গ্রহণ কর।
 কমতা তোমার নাই তাহা চাহিও না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা জানাইতেছেন যে，তিনি মূসা（আ）－কে সকল বিষয়ের ঊপদেশ ও সবিস্তার বিবরণ সম্থলিত ফলকসমূহ দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ ত‘আলা উহাতে মূল্যবান উপদেশমালা এবং হালাল ও হারাম，কল্যাণ ও অকল্যাণ，পুণ্য ও পাপের সবিস্তার বিধি－বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহারই সমब্িিত গ্থন্থ হইল তাওরাত। যেমন আল্নাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ：


অর্থৎ আমি পূর্বের বহুকান বিলীন করার পর মূসাকে তাওরাত দিয়াছি মানুষের দিকদর্শনরূপে： （২৮：8৩）।

একদল বলেন－মূসা（আ）－কে তাওরাতের আগে ফলকসমূহ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

যাহা হউক，যে কোন অবস্থায় এইখ্খলি ছিল মূসা（আ）－এর আল্লাহৃকে দেখিতে চাওয়ার বদলে প্রদত্ত দানসমূহ। তিনি এইপ্তলি দান করিয়া তাহাকে অবাত্তব দাবী উত্থাপন হইতে নিবৃত্ত করেন। আল্নাহ্ই ভাল জানেন।

 পর্যায়ক্রহম ইকরামা，আবূ সা‘দ ও সুফিয়ান ইব্ন উআইনা（র）বলেন ঃ মৃना（জ！）－কে নির্দেশ দেওয়া হইন যেল তিনি তাহরর সম্⿹্রদ！য়ের জল্য প্রদত্ত বিধি－বিধান্ছলি তাহাদের ভিতর বাচ্তदায়নের ব্যাপারে কতোর ব্য＜্থা গ্রহণ করেন।
 জানুগত্য অস্থীকার করে তাহাদের ঞংসাক্ষক ভয়াবহ পরিণたি ত্রেমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে：

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ কেহ যেমন কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহার বিরোধিতাকারী সম্পর্কে হুঁশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ করেন যে, সে যাহা করিতেছে তাহার ফল সে আগামীকালই দেখিতে পাইবে, ইহাও সেই ধরনের হুশিয়ারী বাক্য।

অতঃপর ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরীর সূত্রে ঊক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য প্রসংগে বলেন ঃ সেই নাফরমানরা হইল সিরিয়াবাসী এবং তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া সেই এলাকা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

একদল বলেন- ফিরআউনের সম্প্রদায়ের এলাকা ও বাড়ীঘর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।
প্রথম মতটি উত্তম, আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ। এই কারণে প্রথমটি উত্তম যে, এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হইল মূসা (আ) ও তাহার সম্প্রদায়ের মিসর ত্যাগ করিয়া তীহ্ প্রান্তরে প্রবেশের পূর্বেকার ব্যাপার। আল্মাহৃই সর্বজ্ঞ।





১8৬. পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায়, ঢাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন ইইতে ফিরাইয়া দিব, ঢাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিয়াও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, ঢাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গহ্রণ কর্রিবে না; কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সেই সম্বক্ধে তাহারা ছিন গাফিন।
88৭. যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্य নিষ্ষল হয়। ঢাহারা যাহা করে তদনুযায়ী তাহাদিগকে ফন দেওয়া হইবে।
 যাহারা আমার আনুগত্য দম্ভভরে অস্বীকার করে ও মানুমের উপর অন্যায়ভবে দাম্ভিক আচরণ চালায় সেই সকল দাম্ভিক অন্তরসমূহকে আমি আমার শ্রেষ্ঠত্রের এবং আমার শরীআত ও বিধি-বিধানের বৌক্তিকতা ও দলীল প্রমাণ উপলধ্ধি হইতে বিরত ও বঞ্চিত রাখিব। অতীতেও यাহারা দাম্ভিক ছিল তাহাদিগকে আমি অজ্ঞতার অভিশাপ দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়াছি। যেমন তিনি


অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমৃহ সেইভাবে উন্টাইয়া দিব সেই মনোভাব এ দৃষ্টির কারণে তাহারা শ্রথমবারের জীবনে উহাতে ঈমান আনে নাই (心 : ১১০)।

তিনি অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ যখন তাহারা সত্য গ্রহণে কুঞ্ঠিত হইল আল্লাহ্ তখন তাহাদের অন্তরগুলি সংকুচিতি করিয়া দিলেন (৬১:৫)।

একদল পূর্বসূরি বলেন : দাম্ভিক ও চঞ্চলগণ ইল্ম হাসিল করিতে ব্যর্থ হয়। অন্য একদল বলেন : যে ব্যক্তি ইলমের জন্য একঘণ্টা ধৈর্য ধরিতে ব্যর্থ হয় সে চিরকাল অজ্ঞতার লাঞ্ঞ্না ভোগ করিতে বাধ্য হয়।


আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) বলেন : তাহাদির্গকে আমার নিদর্শন ও কুরআন বুঝার ক্ষমতা ইইতে বঞ্চিত করিব।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : তাহার এই ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যেন এই আয়াত আমাদের বর্তমান উম্মতের জন্য বলা হইয়াছে।

সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, ইব্ন উআইনা (র) তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, উহা মূলত সকল উম্মত্তর জন্যই প্রযোজ্য। এই উম্মত আর ওই উশ্মত পৃথক ভাবা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অর্থাৎ যদি তাহারা সকল নিদর্শনও দেখিতে পায় তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না।
অনুর্রপ তিনি অন্যত্র বলেন :


অর্থাৎ যাহাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত সক্রিয় রহিয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না। এমন কি তাহারা প্রত্যেকটি নিদর্শনের্ উপন্থিতি দেখিলেও যতক্ষণ না ইহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে (১০: ৯৬-৯৭)।

তিনি আরও বলেন :

অর্থাৎ यদি তাহারা সঠিক পথ দেখেও তথাপি উহাক্কে পর্থ হিসাবে গ্রহণ করিবে না।
মোট কথা তাহারা মুক্তির পথ দেখিতে পাইলেও সেই পথে চলিবে না। পক্ষান্তরে তাহারা ভ্রান্তি ও ধ্নংসের পথ জানিতে পাইয়াও সেই পথে চলিবে। ইহার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :
 করিয়াছে। কারণ, তাহাদের অন্তরগুলি উহা প্রত্যাথ্যান করিয়াছে।
 ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

ইবনে কাছীর 8র্থ — -৫
 প্রতাখ্যানের উপর আমৃত্যু স্থির রহিয়াছে তাহারা তাহাদের গোটা জীবনের কার্যাবনী বরবাদ কর্য়াছে।
 जान ফुन মन्দ रর্ম ম মন্দ ফन। वেমন দান ত্মেন দক্ষিणा।


为

386. মৃসার সম্প্রদায় ঢাহার অনুপ্হিতিতে নিজ্জেদের जনংকার ঘারা এক গো-বৎস গড়িন, (এমন) এক অবয়বে, याহা হামা রব কর্রিত। তাহাহা কি দেখিন না বে, উহা তাহাদদর সহিত কथা বলে না ও ঢাহাদিগকে পथ দেथায় না? তাহারা উহাকে টপাস্যূেপ গ্রহণ কন্নিন এবং ঢাহারা ছিন জালিম।
১8৯. ঢাহারা ষখন অনুতe্ঠ হইন ও দেখিন বে, ঢাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে,
 कझा ना কর্রেन তবে আমরা निषয়ই কত্ছিস্থ হইব।

তাফ্সীর : এখান্ন অান্নাহ ত'অানা বনী ইসরাঈনদদর যাহারা বিভাত্তির শিকার হইয়াছিন

 তততী করিল এবং উহার অত্ত্তরে জিবরাঋল (আ)-এর অম্বরে পদচিছ্নের এক মুঠ্টি মৃত্তিকা স্शাপন করিল। ফলে উহা হাম্মারব করিতেছিন।

এই घট্না घট্যিয়াছিন আল্লাহর নির্দেশে মৃসা (অা)-এর নির্ধারিত স্থানে গমনের পর। তথন অাল্লাহ্ ত'জানা তাহাকে সেই তৃর পাহাড়় এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। बেমন তিনি বনেন :

जর্থাৎ তোমার আসার় পর জমি তোমার সম্প্রদায়ে পরীীষার সমুখীন করিয়াছি এবং তাহাদিগকে সান্যীী বিज্রান্ত করিয়াছে (২০:৮৫)।




বলা হয়, বাছুরটি যখনই তাহাদের উদ্দেশ্যে হাম্বা রব করিত, ততখন তাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া নৃত্য ওরু করিত ও ইহাকে সেবা দিত আর বলিত ইহাই আমাদের প্রভু। আর মূসার (আ) প্রভু বিস্মৃত হইল।
 তাহারা কি দেখে না যে, উহা তাহাদের কোন কথার জবাব দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষি বা উপকার সাধনের ক্ষমতা রাখে না (২০:৮৯) ?
 উহা তাহাদের কোন কথায় সাড়া দেয়় না এবং ত্তাহাদিগকে পথও দেখায় না ? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা সেই বিভ্রান্ত বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার প্রতি অসন্তোষ ও.উহার অসারতা প্রকাশ করিতেছেন। কারণ, তাহারা আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর স্রৃষ্টা ও মালিক মহান প্রতিপালক আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার সহিত এমন একটা বাছুরকে ইবাদতে শরীক করে যাহার না কোন কথার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে আর না উহা তাহাদের কোন উপকার বা ক্ষতি সাধনে সমর্থ, আর না তাহাদিগ়কে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে। বরং মূর্খতা ও বিভ্রান্তি তাহাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদের (র)-এর এক বর্ণনায় রহিয়াছে :

আবূ দারদা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন কিছুর আসক্তি অন্ধ ও বধির করে।

 পথ凶্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদিগকে দয়া ও ক্মমা না করেন।
 সম্বোধন পদ বানাইয়াছেন।
 আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের আকূতি।


 বनिল，‘আামা অনুপ্ছিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট খতিনিধিত্ব কর্যিয়াছ！তোমাদের প্রতিপানকের আাদশ आসিবার আগেই তোমরা ঢাড়াহড়া করিলে ？এই বলিয়া সে
 হাক্রন বলিল，হে আমার সহোদর ！লোক্কো তো আমাকে দুর্বন মনে কর্রিয়াছিন এবং आমাকে প্রায় হত্যা কর্রিয়া ফেনিয়াছিল। ঢুমি जমার সহিত এমন ব্যবহার কর্রিও না


১৫১．মৃनা বলিन，হে আমার প্রতিপালক ！আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আসাদিগকে ঢোমার্র দায়ার আা্রয় দাও। जার ঢুমিই ল্রেষ্ঠ দয়ানু।

তাফ্সীর ：আन्वाহ ত＇অঅা এখানে জানাইতেছেন বে，মূসা（আ）আল্gাহর সান্নিধ্যে
 করেন। আবূ দারদা（রা）বলেন ：الآ অর্থাৎ অত্যধিক 心্রোধ।
 চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা বাজ্রু পূজ্ করিয়া থুবই খারাপ কাজ করিয়াছ।
 তাহ তোমরা তাড়াহড়़ করিয়া দ্রত ঘটাইয়া ফেলিলে ？

 आनিলেন। কেহ বলেন，ফলকক্গল যমররদ পাথর্রের ছ্নি। কেহ বলেন，ইয়াকূত পাথরের অার কেহ বলেন，বর＜ের এবং কেহ বলেন，নবক বা লোটাস বৃক্ষের।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে，হাদীলের বক্তব্য＇সর্র যমীনে দেখা লোনা আর খবরাখবরের মাধ্যমে পরিচালনা’ এক হয় না তাহা অত্যত্ত বাত্তব কथা। आয়াতের বক্তব্যের ধ্রণ হইতে বুঝা যায় বে，মূসা（অা）ফলকক্ণলি তাহার পথঅম্ট সম্প্রদায্যের ঊপর নিক্কেপ কর্রেন। পৃর্বর্তী ও পরবর্তী প্রায় সকল আলিমেরই এই মত।
 জারীর（র）বর্ণনা করিয়াছছে। উशার সূত্র কাতাদার সহিত সস্পৃক্ত করা ঠিক নহে। ইব্ল আতীয়া（র）প্রমু৷ উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ্রে। উহা প্রত্যাখ্যান করাই উত্ত্। মনে হয় কাতাদা （র）আহলে কিতবীদূর কাহারো নিকট হইতে שনিয়া ইহা বর্ণনা করেন। অথচ ইসরাফ্গনীদের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী，মিথ্যা বর্ণা সৃষ্仑िকারী，জघन্য जপবাদকারী ও কাফিন্র।
 বনী ইসরা乡লগণণ্েক কঠারভাবে বাধা প্রান করেন নাই। তাই তিনি তাহার কর্তব্যে তবহোনার
 বলেন：

जর্থ্গৎ হে হারুন ! তুমি যখন দ্দথিলে তাহারা বিজ্রান্ত হইয়াছে তখন তাহাদিগক্কে বাধা দিতে কোনবস্থু তোমাকে ঠোকাইয়াছিল ? কেন তুমি आমার অনুসরণ করিলে না? पूমি কি. আমার দায়িত্ ঊপেক্ষা কंরিয়াছ ? (२० : ৯২)


जর্থাৎ হার্রন বলিন, হে বনমাब্রেয় জ্রাত ! আমার দাড়ি ও চूল ধরিও না। আর্মি তে ভয় কর্যিযাছি বে, তুমি বনিবে, 'বনী ইসরাঋনকে তে বিত্ত করিয়া ফেনিয়াছ এবং আামার কथা রক্ষ কর নাই (২০ : ৯৪)।

এখানে আান্নাহ বলেন :
 উদ্যত ইইয়াছে। সুতরাং আমার সरिত এমন ব্যবহার করিও না যাহাত শক্রেরা ুুশী হয় এবং आมাক তাহাদর চালে চালাইও না ও অহাদ্দে দলভুত করিও না (৭ : ১৫০)।
 তিনি পিত ও মাত উভंয় দিক দিয়াই মূসা (आ)-এর ভাই। মূসা (অ) যখন হার্রন (অ)-এর পবিত্রত ও দায়িত্শীলনতার ব্যাপারে নিপ্চিত হইলেন তখন পার্থনা করিলেন :

जর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাক ও আমার র্রার্তাকে ক্ষমা কর এ্রং তোমার রহমতের ছয়ায় আশ্রয় দান কর। आার তুমি ঢে ল্রেঠতম দয়ানু (৭ : ১৫১)।

এভাবে তিনি অনাত্র বলেন :

"जার অবশ্যই হার্রন তহাদিগকে পৃর্বেই বলিয়াছিন, হে আমার জাতি ! ঢোমরা উহা দারা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ। অথচ তোমাদের প্রতিপানক বড়ই দয়ানু, অতএব আমাকে অনুসরণ


ইব্ন आব̨ शতিম ... ইব্ন ইব্বাস (আ) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনूল্লাহ (সা) বলেন :


 एन

## (lor) 

## ( 1 ( 1 \%) ○多

১৫২. যাহারা গো-বলসকে উপাস্যরূপে গ্থহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে ঢাহাদের উপর ঢাহাদ্দে প্রত্রু ক্রোধ ও নাঞ্ৰঞা আপতিত হইবে; আার এইভবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফन দিয়া থাকি।
১৫৩. যাহারা অসৎকার্य করে তাহারা পরে অনুতণ্ঞ হইনে ও ঈমান আনিলে ঢোমার প্রতিপালক ঢো পরম ফ্মাশীল, অতীব দয়ানু।

 তাহরা একদন অপরদলকে হত্যা করিবে। সূরা বাকারায় ইহার বর্ণনা পৃর্বেই থ্রদত হইয়াছে। यেমন :


অর্থাৎ সুতরাং তোমাদের পভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তোমরা তোমাদ্দর নিজদিগকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্ধার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইবেন। তিনি অত্তন্ত কমাশীন, পরম দয়ানু (২:৫৪)।

অতঃপর बে লাঙ্হুার জীবনের কথা বনা হইয়াহে তাহাও তাহারা পার্থিব জীবনে ভোপ করিরে। অল্মাহ্ পাক এখানে বলেন :

 তাহার অন্তরে মিলিত হইয়া দুই কঁধে জাকিয়া বসে।

হাসান বসরী বনেন : অবশ্য বিদআত সৃষ্টির অভিশাপ তাহাদের ক্কন্ধসমূহে খচ্চরের খুরষ্木নি ও জিনপোষের আওয়াজের মত जহরহহ শ্রিত হইতত থাকে।

আবূ কিলাবা জারাयী (র) হইতে আইয়ুব সथতিয়ানী (র) ও এইর্রপ বর্ণনা করেন। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ পড়़িযা বনিলেেন : আন্নাহ়র কসম! কিয়ামত পর্য্য বিদআত সৃষ্টিকারীর লাঞ্ল্না চলিতে থাকিবে।

সুফ্য্যান ইবุন ঊআইনা (র) বলেন : প্রত্যেক বিদআত স্টষ্টাই নাঞ্ছিত। অতঃপর অল্লাহ্পাক তাঁহার বান্দাগণকে সত্ক করেন এবংং তাহাদিগকে আপ্পাস দেন বে, তিনি তাহাদের বে কোন
 হউক না কেন। তাই তিনি উপসং্হার বনেন :

जर्থাৎ হে মুহাম্মদ ! হে তাওবার রাসান্ন ! হে রুহমতের নবী!


আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ হইতে পর্যায়ক্রম আলকামা, হাসানুল উরনী, আযরাহ, কাতাদা, আবান, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বর্ণনা করেন : আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সশ্পর্কে প্রশ্ন করা হইল যে লোক প্রথম ব্যভিচার করিয়া ব্যভিচারকৃত নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। তখন তিনি উপরোক্ত আয়াত একে একে দশবার তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সেই ব্যাপারে ‘হাঁা’ বাচক বা ‘না’ বাচক কোন নির্দেশই দিলেন না।

## Co (loc) هُ هُ

 তাহাদের পভুকে ভয় করে ঢাহাদের জন্য উহাত্ যাহা নিথিত ছিন ঢাহাতে ছিন পথ निर्দেশ ও রহহমত।


 ছুড়িয়া ফেলা ফলকগুলি তুলিয়া লইলেন।
 তাফসীরকার বলেন : ফল্লকণুল যখন নিক্ষিপ্ণ হয়, তখন উহ ভাংগিয়া যায়। তারপর উহা মিলাইয়া নেওয়া হয়। তাই পূর্বসূরিদের কেহ কেহ বলেন : তখন উহাতে শধু হিদায়েত ও রহমতের বাণী পাওয়া গিয়াছে। অথচ বিস্তারিত বিধি-বিধান উধাও হইয়াছে। তাহারা মনে করেন, সেই কুড়াইয়া নেওয়া ফলকগুলি ইসলাম আসা পর্যন্ত ইয়াহৃদী দেশগুলির কোষাগারে সর্বদা মওজুদ ছিল। আল্লাহইই ইহার সত্যাসত্য ভাল জানেন। তবে সুস্পষ্ট দ্লীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ফেনিয়া দেওয়ায় উহা খণ বিখণ্ড ইইয়াছিল। উহা ছিল জান্নাতী ধাতুর তৈরী ফলক। তাই আল্মাহ্ জানাইলেন : ফেলিয়া দেওয়ার পর যখন উহা আবার তুলিয়া লওয়া হইল। তখন উহাতে খোদাভীরুদের জন্য হিদায়েত ও রুহমত অবশিষ্ট ছিল।

এখানে الرهبـة অর্থ ভয় মিশ্রিত বিনয়।
 "ফলকগুলি হাতে লইয়া মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক ! আমি উহাতে এমন এক উত্তম উশ্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা গোটা মানবজাতির জন্য রাছাই হইইবে, তাহাদিগকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে ও অन্যায় হইতে বিরত রাখিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ বলিলেন : উহা তো আহমদের উম্মত। তখন মূসা (আ) বলিলেন : खুলকসমূহে আমি এমন এক উশ্মত দেখিতেছি যাহারা শেষে আসিয়াও অপ্রগামী হইবে। অর্থাৎ তাহাদের
 বनिলেন : ইহাও আহমদের উশ্গত। মূসা (আ) বनिলেন : হে আমার «তিপানক! আমি ফলকেের ভিতর পাইতেছি বে, এমন রক উম্থত হইবে যাহাদ্রে ঐশীবাণীসমৃহ তাহাদের অন্তরে অবস্থান করিবে এবং সেখান হইঢেই তাহারা উহা পাঠ করিবে। जহাদের পূর্বে উহারা কিতাব দেথিয়া পড়িত এবং যখন উহ হঠাো হইত তখন তাহাদের কিছুই শ্র্ণণ থাকিত না এবং
 কর্রিলেন যাহা পৃর্বে কোন উশ্থতকে দান করা হয় নাই। হে শ্ু ! তাহাদিগকে আমার উশ্খত
 ফनকে এমন এক উম্ দেথিতে পাইতেছি যাহারা আাি ও অন্ত সকন কিতাবের উপর ঔমান आনিবে এবং পথল্রষ্ সশ্প্রদায়খলির সহিত একের পর এক জিহাদ চালাইয়া যাইবে। এমন কি তাহারা অক চক্কু বিশিষ্ট দাজ্জালের সহিত জিহাদ করিবে। তহাদিগকে আমার উন্মত বানাও।
 ফলকে এমন এক উশ্মতের পরিচ্য পাই যাহদদরর সাদকা যাকাত তাহাদের লোকেরাই খাইতে পারে, তথাপি তাহারা সাওয়াব পায়। অথচ তাহাদের পৃর্বেকার টఖ্দের যাকাত সাদকা यদি কবূন হইত তবে তাহ আল্লাহর প্রেরিত অাওন আসিয়া গাস করিত আর यদি তাহা কবৃল না হইত তাহ হইনে হিং্র পঙ পাখি খাইত। অথচ তাহাদের ধনীদদর যাকাত স়াদকা তাহদের গরীবরা খায়। হে প্রভু! তাহাদিগকে আমার উম্নত বানাও। আল্লাহ্ বनিলেন : তাহারা आহমদের উম্মত। মূসা (आ) বলিলেন : হে আমার পতিপালক! ফন্নকে এমন এক উষ্তত দেথিতে পাইতেছি যাহাদ্রে কেহ যদি কোন নেক কাজ্জর উদ্দ্যা নেয় এবং তাহ নাও করিতে भারে, তथাপি তাহার নামে নেকী লেখা হয়। আর যদি উহা করিতে পারে তবে দশাি নেকী লেখা হয়। এমনকি जবস্शাভেদে উহা সাতশত ত্তণ করা হয়। প্রভু হে! তাহাদিগকে আমার উম্ কর। আল্লাহ্ বলিলেন : উহা আহমদের উষত। মूসা (আ) বলিনেন : হে আমার পতিপালক! ফলকে এমন এক উদ্দত দেথিতে পাইতেছ্রি যাহাদের শাফায়াতকারী রহহিয়াছে এবং তাহারা নিজ্েোও শাফায়াতকাযী। তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বনিনেেন : তাহারা আহমদের উশ্থত।

কাতাদা (র) বলেন : অতঃপর আমাদিগকে বলা হইল ভে, মূসা (অা) তখন অক্তিখে
 বानाও।


#    <br> （4）勺泡  

১৫৫．মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিতি স্থানে সমব্রেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভৃমিকম্প ঘারা আত্রান্ত হইল，তখন মূসা বলিল，হে আমার প্রতিপালক！তুমি ইচ্মা করিলে পৃর্ব্যই তো ইহাদিগকেও ঋপংস করিতে পারিতে ！আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা কর্রিয়াছে সেই্ জন্য কি তুমি
 বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। ঢুমিই তো আমাদের অভিভাবক； সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও জামদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে ঢুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

য৫৬．আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকান ও পরকালের কল্যাণ，আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আল্লাহ্ বলিলেন，আমার শাস্তি यাহাকে ইচ্মা দিয়া থাকি আর আমার দয়া তাহাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাক্তু；সুতরাং আমি উহা ঢাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবনম্বন করে，যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্যাস করে ।

তাফ্সীর ：আলোচ্য আয়াত্দ্যের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্মাস（রা）হইতে আলী ইব্ন তালহা（র）বলেন ：আল্মাহ্ পাক মৃসা（আ）－কে তাঁহার সম্প্রদায় ．ইইত়ে সত্তরটি লোক বাহাই করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেমতে তিনি সত্তরজন লোক মনোনীত করিলেন। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে পৌছিয়া আল্মাহ্ পাকের কাছে যাহার याহা কিছ్ প্রার্থনা ज！হা করিতে
 কর যাহা অতীতে কাহাকেও দাও নাই এবং ভবিষ্যতেও দিবে না। আল্মাহৃ ত；অনা ইহাতে নারাজ হইলেন এবং তাহাদিগকে ভৃমিকস্পের শিকার করিলেন।
 পরোয়ারদেগার！তুঁমি ইচ্ছা করিলে তো আমাকে সহ তুমি তাহ্দিগকে আগেই ধ্মংস করিরে পারিতে ！ইত্যাদি।

সুদ্দী（র）বলেন ：আল্লাহ্ তাআল！মৃनা（আ）－কে নির্দেশ দিলেন বনী ইসরাঈ্ক্লগণর মধ্য হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে নিয়া আসিতে যাহারা বনী ইসরাঈ্গলদের গো－বৎস পূজার জघন্য অপ্রাধের জন্য ক্ষম প্রার্থনা করিয়া অনুকূপ ভ্রল আর কখনো না করার পাকা প্রত্র্র্ণতি দান করিবে।
 সত্তরজন লোক নির্বাচন করিয়া ক্পম প্রার্থনার জন্য যথাস্থানে পৌছিলেন। তাহারা সেখানে পৌநছিয়া বায়না ধরিন :
 এখন তুমি আমাদিগকে আল্লাহহকে দেখাও। তাহা না হইনে আমরা কিছুতেই তোমার কথা বিপ্ধাস করিব না।
 সকনেই মারা পেল। তথন মূসা (আ) কাঁদিয়া ফেনিলেন এবং আল্লাহর্ন দরনবারে করজজাড়ে দাঁড়াইয়া গ্রার্থনা করিলেন-হে আমার প্রতিপালক ! आমি বনী ইসরাঋলদের বাছাবাছা লোক্খলি তোমার নির্ধারিত স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছি। এখন आমি তহাদের নিকট গিয়া কী জবাব দিব ? তুমি তো তাহাদের নেত্থ্হানীয় সকনকে মারিয়া কেলিলে।
 ধ্নংস কর্রিতে পারিতে এবং আমাকেও!

মুহাশ্পদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : মূসা (অ) বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্য হইতে সত্তরজন লোক বাছাই করিলেন। অতঃপ্র তাহাদিগকে বনিলেন : আল্লাহ্র সকালে তఆবা করার জন্য চন। তোমরা সস্প্রদায়ের জন্যান্যের জন্যেও আল্লাহ্র কাছে ফমা প্রার্থনা করিবে। গো-বৎস পুজার অভিশাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাদিগকে ইহা করিতে হইবে। ইহার পৃর্বপ্র্থততি স্বক্রপ তোমরা রোযা রাথ, দেছ ও বসন পবিত্র করিয়া নাও। তাহারা সেইভাবে তাহার সহিত আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে সিনাই উপত্যাকার তুর পাহাড়ে চলিয়া গেন। কারণ, আল্नाহর নির্দেশ ও অনুম্মেদন ছাড়া তাঁাার সকাশে কেহ যাইতে পারিত না। সেখান গিয়া সত্তর ব্যক্তি মূসা (অা)-কে বলিল : এ পর্যত্ত যাহা কিছू বলিয়াছ সকল কিছুই করিয়াছি এবং তোমার•সৃণগ তোমার পভুর সহিত সাক্ষৎ করিতে আসিয়াছি। এখন তুমি তাঁাকে বল, আযরা আমাদের প্রতিপানককের কথা 巛নিতে চাই।

মূসা (আ) বनिলেন : आমাকে जনুসরণ কর। অতঃপর মূসা (আ) যখন পাহাড়ের কাছে প্ৗীছিলেন, তখন পাহাড়কে মেঘমালার লৌধরাজী ঘিরিয়া ফেলিল। মূসা (আ) অপ্রসর হইয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন এবং সংগীকে অগসর হইতে বলিলেন। মূসা (আ) যখন তাঁার প্রতিপানকের সহিত ক্থা বনিতেছিলেন তখন তঁহার মুখমভলে তীর্যক আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিন। উহার দিকে তাকাইয়া দেখার ফ্মতা কোন বনী আদমের নাই। তাই উহার চারপাশ্ আবরণ
 পবেশ কর্রিল এবং সিজদায় পড়িয়া রহিন। তখন তাহারা প্রিপানকের কথা שনিতে পাইন। তিনি মূসা (অ)-কে যাহা ক্রনীয় ও যাহ বর্জনীয় তাহা সশ্পক্কে বিধি-নিষেেে জ্ঞাপন করিতেছিলেন। जতঃপ্র যখন মেघমানা অপসৃত হইন, মৃসা (অা)-এর সংগীগণ বলিয়া উঠিল : হে মূতা! आাল্লাহৃকে প্রকাশ্যে দেঘিতে না পাওয়া পর্যত্ত আমরা বিশ্পাসী হইব না। সংণে সংগে তাহারা ভূম্মিক্প্প দ্বারা আত্রন্ত হইন। ফলে তাহাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল ও তাহারা সকনেই মারা গেन। মৃসা (আা) দাঁড়াইয়া প্রভুর দরবারে কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে আমার

প্রতিপালক! তুমি ইম্ছা করিলে তো পূর্বে তাহাদিগকে ও আমাকে ধ্বংস করিতে পারিতে! जাহারা অবশ্যই মূর্থতার পরিচয় দিয়াছে। তাই বলিয়া তুমি আমাকে রাখিয়া তাহাদিগকে ধ্ণংস করিলে আমি বনী ইসরাঈলদের নিকট কি জবাব দিব ?

আनী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন : মূসা, হারূন, শিবর ও শিব্বীর একদা পাহাড়ের পাদদেশে গেলেন। হার্রন পাহাড়ের উপত্যকায় আরোহণ করিলেন। আল্মাহ্ তাআলা সেখানে তাহাকে মৃত্যু দান করলেন। অতঃপর যখন মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণের নিকট একাকী ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রশ্ন করিল : হার্রন কোথায় ? তিনি জবাব দিলেন : আল্মাহ্পাক তাঁহাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল : তুমিই তাঁহার ন্যততা ও নিখুঁত অবয়বের জন্য হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। অথবা এই ধরণের অন্য কিছু বলিল। তখन মূসা (আ) বলিলেন : তোমাদের মধ্য হইতে ইহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পছন্দ মতে লোক মনোনীত কর। তাহারা সত্তরজন লোক মনোনীত করিল। এই সত্তরজন সশ্পর্কেই আল্মাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন।

তাহারা যখন পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছিয়া হাক্রন (আ)-এর লাশকে প্রশ্ন করিল : ছে হার্ন্ কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে ? তিনি জবাব দিলেন : আমাকে কেইই হত্যা করে নাই, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল : আজ হইতে তুমি আর কখনও আমাদের অবাধ্য হইও না। এই কথা বলামাত্র তাহারা ভূমিকপ্প দ্বারা আক্রান্ত হইল ও সকলেই মৃত্যুবরণ করিল। তখন মৃসা (আ) ডানে ও বাম্ তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন : হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্মা করিলে আগেই আমাকেসহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিতে।. তুমি কি কতিপয় মূর্থ্থে কৃতকর্মের জন্যে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তোমার পরীক্ষা ছাড়া কিছ্ইই নহে। ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্মা বিব্রান্ত কর ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে জীবিত করিলেন এবং তাহাদের সকলকে নবীর অনুসারী বানাইলেন।

এই আসারটি অত্যন্ত গরীব এবং অন্যত্ম বর্ণনাকারী আম্মার ইব্ন উবায়েদ সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য セ‘বা ও আবূ ইসহাক (র) হইতে জনৈক বনী সলূলের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়। তবে ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, মুজাহিদ ও ইব্ন জ্জারীর (র) বর্ণনা করেন : উক্ত সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভূমিকম্প দ্বারা এই জন্য আক্রান্ত হইল বে, তাহারা তাহাদদর সম্প্রদায়কে গো-বৎস পূজা চালাইয়া যাইতে দিয়াছে এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হয় নাই ! মৃসা (আ)-এর বক্তব্যেও উহা প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেন : তুমি কি আমাদের কতিপয় আহম্মকের কৃতকর্ম্রে জন্য আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ?
 সাদ ইব্ন যুবায়েরে, আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ বেশকিছ্ম পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলিম এইর্রপ অর্থ করিয়াছেন। ইহা ছড়া অন্যর্রপ কোন ব্যাখ্যা ইহার নাই। মূসা (আ) বলেন : তোমার নির্দেশ ছাড়া কাহারও নির্দেশ চলে না এবং তোমার বিধান ছাড়া কাহারও বিধান নাই। তাই তুমি যাহা করিয়াছ তাহাই হইয়াছে। তুমি যাহাকে ইচ্ছা পথ্্রষ্ট হইতে দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। যাহাকে তুমি পথড্রষ্ট হইতে দাও তাহাকে পথ দেখাইবার কেইই নাই। আর তুমি যাহাকে পথ দেখাও তাহাকে বিল্রান্ত করিবার কেহই নাই।

তুমি যাহাকে না দাও তাহাকে কেহ দিতে পারে না जার তুমি যাহাকে দাও তাহাকে কেহ বঞ্চিতও করিতে পারে না। সকল রাষ্ট্রই তোমার আর বিধি-বিধানও সবই তোমার। সৃষ্টি তোমা আর বিষানও তোমার।










 সুদী, কাতাদা (র) প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ এই ব্যাথ্যা প্রদান কর্রে। आভিখানিক जর্থও ইহার




মূসা (আ) যথন বলিলেন, অ!পनার একটি পগীীম্মামাত্র এবং आসলে যাহাকে ঢাহেন



 डिन्न অन्ग बোनই মা दुদ बाई।

和
 বক্তব্যেও ইহা প্রাশ্ করেন :
 পরিব্যাপ্ত (8০: ৭) ।






সকনকে বলিলেন : তোমরা এই লোকট্টিকে বেশী বিভ্রান্ত বলিরে, না তাহার উট়কে ? সে কি বলিয়াছে তাহা তनিয়াছ ? তাহারা বলিল : হ্যাঁ, ইয়া রাসৃলাল্লাহ (সা)! আন্লাহৃর সর্বব্যাপী রহমতকে সে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আল্মাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃট্টি করিয়াছেন। উহা হইতে অকটি রহমত অবতীর্ণ করিয়াছ্ন যাহা মানুষ, জ্রিন, জীব-জানোয়ার সকলকে জুড়িয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁহার কাছে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তোমরা এই লোকটিকে বেশী বিভ্রান্ত্ বলিবে, না তাহার উটকে?

আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ার্রিস হইতে আলী ইব্ন নসরের সৃত্রে আবূ দাউদ, ইমম আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ... ইইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন : আল্মাহ্ ত‘আলার একশত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্যে হইতে একটি রহমত সকল সৃंষ্টিকে প্রদতত্ত হইয়াছে। এমন কি হিং্র্র জন্তুর সন্তান বাৎসল্য উহারই অংশ বিশেম্। অর্বশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত তিনি কিয়ামতের পরের জন্য রাখিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) একাই নিজ সূত্রে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

নবী করীম (সা) হইতে ... ইমম মুসলিম (র) অনুর্রপ বর্ণনা করেন।
নবী করীম (সা) হইতে ... ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন : আল্লাহ্ তা'আলার এক শত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নিরানব্বইটি তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বাকী একভাগ তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। উহা দ্বারা জিন, ইনসান ও অন্যান্য সৃষ্টি তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও অনুকম্পার লেনদেন করে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইলে অবশিষ্ট রহমত় প্রয়োগ করিবেন। এই সনদদ ত্ধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করেন।

আহমদ (র) ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (না) বলেন : আল্লাহ্পাকের একশত রহমত রহিয়াছে। উহা হইতে একটিমাত্র তিনি সৃষ্টিকুলের ভিতর বন্টন করিয়াছেন। উহা দ্বারা ইনসান, জানোয়ার ও পাখ-পাখানী তাহাদের পারস্পারিক স্নেহ-প্রীতি ও उক্তির আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

আ মাশ (র) হইতে আবূ মু‘আবিয়ার সৃত্রে ইবৃন মাজা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।
আবুল কাসিম তাবারানী ... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! অবশ্যই দীনের অন্তর্তুক্ত পাপাচারী বেহেশতত যাইবে যদি সে আহাম্মক হিসাবে জীবন-যাপন করে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! যাহার অর্জিত পাপ তাহাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইবে সেও অবশ্য জান্নাতে যাইবে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এত দরাজ হন্তে ক্ষমা করিবেন যে, ইবলীসও ক্ষমা পাওয়ার আশা করিবে।

এই হাদীসটি চরম গরীব। সা‘দ অপরিজ্ঞাত রাবী।


 গুণাবনী यাহদের ভিতর থাকিবে তাহারাই রহমত পাইরে এবং তাহারা হইল উঁম্মতে মুহাম্মদী


অর্থাৎ নফসের যাকাত কিংবা মােের যাকাত অথবা উভয় যাকাত। সব মতই রহিয়াছে। आয়াতটি মকী आয়াত।


১৫৭. याহারা অনুসরণ কর্রে বার্তাবাহক উষ্ী নবীর, যাহার উন্লেখ ঢাওরাত ও ইনজীল-याহা তাহাদের নিকট রহিয়াহে তাহাতে নিপিবদ্ধ পায়, বে তাহাদিগকে সৎকার্ফর নির্দেশ দেয় ও অস়ৎকার্यর বাধা দেয়, বে ঢাহাদের জন্য পবিত্র বষ্থু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্থু অবৈধ করে এবং বে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদের ఆরুতার হইতে ও মৃখখল হইঢে यাহা ঢাহাদ্রে উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্ষাস . স্থাপ করে, ঢাহাকে সম্পান কর্রে, তাহাকে সাহাय্য করে এবং ब্ব নুর ঢাহার সাথে অবতীর হইয়াছছ উহার অनুসরণ করে ঢাহারাই সফ্লকাম।

ঢাফ্সীর : जর্থাৎ মুমাম্ (সা)-এর ইशা অনাতম বৈশিষ্য শে, जন্যান্য নবীদের গ্গন্থে
 তাঁহার সুসংবাদ প্রদান করে ও তাঁার আগমন্নর পর ঢাঁাাকে অনুসরণ করে। যেহেতু
 সম্যক পরিচ়় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ছিল।

ইমাম আহমাদ (র) ... জনৈক বেদুঈন হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলूন্নাহ (সা)-এর সময় आমি মদীনায় দুষ বিক্রিয় করিতে आসিয়াছিনাম। দूধ বিক্রক্য শেবে আমি স্থির করিলাম, লোকটির সহিত आমি অবশ্যই দেখা করিব এবং তাঁার কথা అনিব। অতঃপর आমি তাহাকে দেথিতে পাইলাম, আবূ বকর ও.উমরকে সংগে নিয়া পথ হাট্তিতে হাট্তিতে এক ইয়াহূী ব্যক্তির निকট आসিয়া দাঁড়াইলেন। লে তওরাত পাঠি ও প্রারের জন্য খ্যাত ছিন। তাহার একটি সুদ্দর যুবক পুত্র মৃত্যপথ যাত্রী ছিল। রাসূল (সা) লোকটিকে বনিলেন : আমি তোমার কাছে তাওাত অবতরণকারীর দোহাই দিয়া জানিতে চাই ব্য, তোমাদের এই কিতবে আমার পরিচ্য় ও आবির্তব সস্পর্কে কোন কিছू আছে ? সে মাথা নাড়িয়া না বनিল। তথন তাহার ছেলে বলিল: তাও্যাত অবতারকের্র শপথ ! आমি আমাদদর কিতাবে তোমার পরিচ্য ও আবির্তাবের কথা পাইয়াছি। তাই আমি সাক্য দিতেছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবূদ নাই এবং আমি
 ঢোমাদের ভাই বলিয়া প্রহণ কর। ইত্যবসরে তাহার মৃত্যু খটিল। তাহাকে কাফ্ন পরাইয়া জানাया পড়া হইন।

रिশাম ইব্ন আস উমুবী হইতে ... হাকিম (র) जাহার মুস্তাদ木াকে বর্ণনা করেন :
আমি ও অপর এক ব্যক্তি রোম সয়াট হেরাক্কিয়াসের দরবার্রে প্রেরিত হইনাম। তাহাকে
 শহরতनीতে জাবালা ইব্ন आবহাম গাস্সানীর দরবারে উপস্থিত ইইনাম। তथন তিনি তাহার আসনে উপবিষ্ঠ ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে কথা বলার জন্য রকজন দূত নিয়োগ করিলেন। आমরা বলিলাম : আল্লাহ্র শপথ ! आমরা কোন দৃত্রের সহিত কথা বলিব না। আমাদিগকে সয়াটের কাছে পাঠান্নে হইয়াছে। यদি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় তবেই অমরা কথা বলিব। অन্যথায় কোন দূতের মাধ্যমে কথা বলিব না। অর্থাৎ দূত ফিরিয়া গিয়া অহাকে ইহ জনাইল। তিনি জমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলার जনুমতি দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন : তথन হিশাম ইব্ন জাস তাহার সহিত কথা বলিােেন এবং গাস্সানীকে ইসনাম গ্রহণের জনা আা্নান জনাইলেন। নগর রকককেের পরিষানে তখন কালো পোশাক ছিন। হিশাম তাহাকে জিজ্ঞা করিলেন : আপনি কানো পোশাক পরিয়াছ্ন কেন ? গাসৃসানী বলিলেন : ইহা পরিষান কর্য়া শপথ গহণ করিয়াছি বে, যতঙ্ষণ পর্ভন্ত তোমাদিগকে সির্রিয়া
 দরবারকে সাক্ রাথিয়া বনিতেছি, আল্মাহ্র শপথ ! আমরাই উহা আপনার দেহ ইইতে খুলিয়া
 মুशা্ষদ (সা) আমাদিগকে এই সংবাদ দান কর্রিয়াছেন। তিনি বনিলেনন : তোযরা লেই জাতি নহ। তাহারা দিনভর রোयা থাকিবে ও রাত্র ইবাদত করিবে। তোমাদের রোযা কি রকম ? আমরা তখন আমাদের রোযার বর্ণনা দিনাম। সংগে সংগে তাহার মুথ মলিন হইয়া গেন। जতঃপর বলিলেন : তোমরা এথন ঊ। আমাদিগকে তিনি স্যাটের নিকট পৌছছইয়া দেওয়ার জন্য সংগে অকজন দূত দিলেন। আমরা লেখান হইতে সয়াটের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া এমন কি মূল শহরের কাছে পৌছইইনাম।

আমাদদর সহগীtি আমাদিগকে বনিল : তোমাদদর এই বাহনজন্গু নগর্রীতে প্রবেশ করিবে না। यদি তোমরা চাও তো আমরা তোমাদিগকে দস্ষ অথ্বা जররবাহী অল্ধে বহন করিতে পারি। आমরা বলিলাম, আन्नाহর কসম! आমরা আমাদের বাহন ছাড়া অन্য কোন বাহহন চড়িব না। তাহারা সয়াটের কাছ্ এই থবর পৌছইল। সয়াট তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন আমাদের বাহনের নিয্যে যাওয়ার। অতঃপর আমরা লেথানে আমাদের বাহনে চড়িয়া তরবনারি ঝুলাইয়া প্রবেশ করিলাম। যখন আমরা ঢাহর পাসাদদর দরবার কক্ষে গেলাম তখন বাহাদুরের মতই উহা কোষাবদ্ধ করিলাম। সয়াট আমাদের দিকে তাকাইয়া লেখিত্তছিলেন। আমরা তখন সুউচ্চ কণ্ঠে বলিলাম : না ইলাহ ইন্नান্নাহ আল্লাহ আকবর। অতঃপর আল্লাহইই জানন, কিভবে

তাহার প্রাসাদ প্রকপ্পিত ইইয়া অংশ বিশশষ ভগ্ন হইন। উহা যেন কোন প্রবন বায়ূথ্রবাহে ধসিয়া পড়িন। ইহাত তাহারা ভীত হইয়া আমাদিগকে আমাদের ধসীীয় কথাখুলি জোরে উচ্চারণ করিতে নিচেব করিন এবং আমাদিগকে সমাটের কাঢে বসার অনুমতি দিন।

আমরা স্যাটের নিকট ঊপনীত হইলাম। তিনি গদীতে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তহার সयूূে বসা ছিল দেশের নেতৃস্থানীয় আমীর ঊমারা ও সভাসদবৃন্দ। তাহর দরবার্রে সকন কিছুই ছিন লাল বর্ণ্র। তাহার চহুচ্শার্প্পে নাল বর্ণের সমার্রো ছিন। তাহার দেহের বসনও ছিন লাन বর্ণেন। आমরা তাহার সমুফীন হইনাম। তিনি হাসিমুথে আমাদিগকে বরণ করিলেন। অতঃপর জ্জিজাসা করিলেন : তোমরা কেন আমাকে কুর্নিশ করিয়া ঢুকিনে না ? তোমাদের মধ্যে कি কুর্নিশ করার কোন রীতি নাই ? তখন তাহর পার্শ্বে একজন অनাবীল বিক্ধु ভাযায় आরবী বनाর দোতাবী উপস্থিত ছিন। আমরা তাহাকে বনিলাম : আমরা পরশ্পর বে সালাম বিনিময় করি তাহা তোমাদিগকে করা জা়্যে নহে। তেমনি তেমরা বে পদ্ধতিতে কুর্নিশের আদানপ্রদান কর তাহ আমাদের জন্য জাল্যেय নহে। ज़াই আমরা উহা করি নাई। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদদর অভিবাদন পদ্ধতিটি কিহ্লপ ? আমরা বলিनাম : आস্সালামু আলালয়কা। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের বাদশাহ্কে কিতাবে অভিবাদন জানাও? আমরা বলিলাম : একইভাবে। তিনি প্রশ্ন করিলেন : বাদশাহ কিতাবে উহার জবাব দেন ? আমরা বলিলাম : অनूজ্রপভাবে। পশ্ন করিলেন : তোমাদ্রু দীনের বাক্সসমূহ্েে মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্যাট কি? জবাবে यनिनाম : ना ইলাহা ইন্ধান্মাহ ওয়াল্dাহ আকবর। অামরা উক্ত বাক্য বলা মা্র, আান্লাহ্ জানেন, তাহার দরবার কক্ষের ছাদ ফাটিয়া গেল। অমনি তিনি উপরের দিকে সংক্ষেপে তাকাইয়া দেথিলেন। অতঃপর বলিলেন : এই বাক্गই আমার ছাদ ও গেট তাংিিয়াছে। ঢোমরা যখন তোমাদদর घরে এই বাক্য উচ্চারণ কর তখন কি তাহাও Јগ্ন হয় ? আমরা বলিলাম : না। আপনার এখানে ছড়া আার কখনও এই বাক্য এইর্রপ ঘটনা घটায় নাই। তিনি বলিলেন : আমি অবশ্যু পসন্দ করি ভে, যথন তোমরাও উহা উচ্চরণ করিবে, তখন তোমাদের উপরও ভাংণীয়া
 কেন ? তিনি বनिলেন, টহার কারণ এই বে, কোন নবৃওয়াতের প্রভাবে উহা না घটিয়া একটা বিশশষ ম্্রবলে ও নিছক মানবীয় শক্তিতে ইহা ঘটা আমার জন্যে উত্ত্ হইবে।

जতঃপর তিনি आমাদের आগমন্নর উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে আমরা তাহাকে ইসলামের मাওয়াত দিলাম। তিनि বলিলেন : তোমাদের নামय ও রোया কিক্রপ ? আমরা তাহাকে জনাইলাম। তখন তিনি বলিলেন : ঠিক আছ్, তোমরা এখন উঠ। অতঃপর তিনি আমাদিগকে একটি উত্যম ঘরে রাথার নিদ্দেশ দিলেন। आযরা সেথানে স্বচ্দে্দে তিন দিন অবস্शুন করিলাম। जতঃপর রার্ভিবেবো তিনি আমাদের কাছে লোক পাঠাইনেন। आমরা जাহার নিকট গেলাম। তিনি আমাদিগক্কে সেই কালেমার পুনরাবৃক্তি করিতে বলিলেন। আমরা তাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি কোন কিছুকে বনিলেন। जমনি একটি স্বর্ণ নির্মিত বিশাল বৃতাকার গৃাকৃতি

 উश आমাদের সামनে দেওয়া হইলে आমরা উश খুলিয়া লেলিয়া লেখিলাম। উহাতে দেশিতে


প্রলম্বিত গ্রীবাসম্পন্ন শ্যশ্র্রবিহীন ব্যক্তি। তাহার দুইটি বেনী রহিয়াছে। আল্নাহ্র সৃষ্টির মধ্যে তাহা সর্বোত্তম মনে হইল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা কি ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না ! তিনি বলিলেন : ইনিই আদম (আ)। তাহার বেণীবাঁধা চুলগুলি বিপুল মানব সন্তানের ইংগিতবাহী।

অতঃপর দ্বিতীয় দরজাটি খুলিয়া উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে একটি সাদা প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। তাহার কোঁকড়ান্না চূল, লাল চক্কু, সুউচ্চ দেহ, সুন্দর দাড়ি। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন : ইনিই নূহ (আ)।

অতঃপর আরেকটি দরজা খুলিলেন। সেখান হইতে কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিল। উহাতে অত্যন্ত শ্বেতাকায় সুন্দর চফ্মু বিশিষ্ট, প্রশস্ত লনাট, আলম্বিত কপাল ও সাদা শমশ্রু্মণ্তিত একটি প্রতিকৃতি ছিল। মনে হইতেছিল, তিনি হাসিতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম না। তিনি বলিলেন : ইনি হযরত ইবরাহীম (অ)।

অতঃপর তিনি অপর অকটি দরজ়া খুলিলেন। উহাতে দেখিতে পাইলাম, আমাদেরই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিকৃতি। তিনি প্রশ্ন করিলেন : এই লোকটিকে চিনিতে পার ? আমরা বলিলাম, হাঁা, ইনি মুহাম্পাদুর রাসূনুল্মাহ (সা)। আমরা ইহা বলিয়া আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আল্মাহ্ জানেন, তিনি সোজা দাঁড়াইয়া গেলেন, আবার বসিলেন এবং বলিলেন : আল্লাহৃর শপথ! ইনিই কি সেই লোক? আমরা বলিলাম : হ্যাঁ। ইনিই তিনি। তখন তিনি গভীরভাবে কিছ্ৰকণ ইহা নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর উহা প্তটাইয়া নিয়া বলিলেন, ইহা সর্বশেষ ঘরে রক্ষিত ছিল। কিন্তু তোমাদের জন্য আমি আগেই উহা বাহির করিলাম। তোমাদের দীন সঠিক কিনা তাহাই দেখা ছিল আমার উদ্লেশ্য।

অতঃপর তিনি আবার একটি দরজা খুলিলেন। উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে ছিল কালসে গোধূম বর্ণের নাদুসনুদুস আকৃতির কোঁকড়ানো কেশ বিশিষ্ট ব্যতিক্রমীধর্মী চক্ষু এবং কঠোর ও তির্যক দৃষ্টি সম্পন্ন একটি লোকের প্রতিকৃতি। তাহার দাঁতখ়ি পরশ্ত্রর জড়িত, ওষ্ঠদ্বয় অসংগ্ন এবং মনে হয় যেন তিনি ক্রোধাब্বিত। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই মূসা (আ)। তাঁহার পার্শ্বে প্রায় তাঁহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ অকটি প্রতিকৃতি ছিল। লোকটি তৈলাক্ত কেশবিশিষ্ট, প্রশস্ত ললাট সম্পন্ন এবং চঙ্ষুদ্ময় ভাসমান ও সংলগ্ন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : ইহাকে চিন? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই হার্রান ইব্ন ইমরান (আ)।

অতঃপর অপর একটি দরজা খুলিলেন ও উহা হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে একজন কৃষ্ণকায় মাঝারী গড়নের উত্তেজিত প্রতিকৃতি ছিল। তিনি বলিলেন: ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনি হইলেন লূত (আ)।

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রুমাল বাহির করিলেন। উহাতে শ্বেতকায়, প্রীতিমাখা, লালাভ, হালকা সুন্দর চেহারার এক প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তিনি বলিলেন: চিনিয়াছ ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : এই হইলেন ইসহাক (আ)।

অতঃপর তিনি আরেকটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিলেন। উহাতে প্রায় ইসহাক (আ)-এর মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। ওধু তাহার ঠোঁটে একটি
 বলিলেন : ইয়াকৃব (অ)।

जতঃপর তিনি जপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো রেশমী বশ্থ্র বাহির করিলেন।
 মুথম৩ল বিশিষ্ট প্রতিকৃতি ছিন। তিনি প্রশ্ন করিলেন তোমরা চিনিতে পারিয়াছ ? আমরা বनिলাম, না। তিনি বলিলেে : ইনিই হযরত ইসমাঈল (অা)। তোমাদের নবী (সা)-এর ইনি आদি পুরুষ।

जতঃপর তিনি जन্য একটি দরজা খুলিলেন এবং উহ হইতে একটি সাদা রেশমী বশ্শ্র বাহির করিলেন। উহাতে আদম (অা)-এর প্রতিকৃতির মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছছ। তবে
 आমরা বলিनाম : না। তিনি বनिনেন : ইনিই হযরত ইউসুফ (আ)।

অতঃপর তিনি जপর অকটি দরজা খুলিলেন এবং লেখান হইতে একটি সাদা রেশমী বশ্র याহির করিলেন। উহাত্ত রৌদ্রদগ্ধ চরণদ্য, দিনকানা চক্মুদ্য, মেদমুক্ত উদর ও কোষাবদ্ক তরবারি সমब্তি এক প্রতিকৃতি বিদ্যমান। তিনি পশ্ন করিলেন : চিনিতে পার कি ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : দাউদ (অ)।

जতঃপর তিনি অन্য অক দরজজ গুলিলেন। উহা হইতে একটি কালো পশনী বষ্থ্র বাহির করিলেন। উহাতে ভারী উরু ও প্রলश্থিত চরণ বিশিষ্ট এক. অশ্বারোইী ব্যক্তির প্রতিকৃতি ছিন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : চিনিয়াছ কি ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনি সুनाয়মান (ज)।

অবশেষে তিনি অপর একটি দরজ্ঞ গুনিয়া একটি কালো পশমী বস্শ্র বাহির কর্রিলেন।
 বিশিষ্ট এক তেজোদীধ্ত তর্রণণর প্রতিকৃত ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোযরা ইহাকে চিনিয়াছ कि ? আমরা জবাব দিनाম : না। তিনি বनिলেন : এই তর্তুই হইল ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)। আघরা প্রশ্ন করিলাম : আপ্রি এইসব প্রতিকৃতি কে小ায় পাইয়াছছন ? আমর্া জ্ঞাত হইলাম
 করীম (সা)-এর হবহ প্রতিকৃতি এখানে দেখিতে পাইয়াছি।

তিনি জবাবে বনিলেন : হযরত আদম (আ) তাঁার প্রভূর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিनि ভেন তাঁার সষ্তানদের উণ্নেখয়াগ্য নবীগণণর প্রতকৃতি তাহাকে দেখান। তাই ঢাহার

 তিনি উश দানিয়েল (आ)-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। অতঃপর বলিলেন : আল্वाহ्হ শ শপ ! आমার जন্তর উৎফুল্ন হইবে यদি आমি আমার দেশ হইতে চলিয়া যাই। आমি অবশ্যু তোমাদের হইতে অতি নিকৃষ্ট বান্গা ছিলাম এবং অমমৃত্য হয়ত তাহাই থাকিয়া যাইতাম। অবশশষে তিনি আমাদিগকে সুদ্রর সুদ্রু হাদিয়া তেহৃফ্ দিয়া বিদায় করিলেন।

आघরা আসিয়া আব̨ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আনুপৃর্বিক घটনা বর্ণনা করিনাম এবং


সিদ্দীক (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন : হতভাগা ! যদি আল্লাহ্ তাআলা তাহার কল্যাণ চাহেন তো তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : আমাকে রাসূল (সা) এই খবর দিয়াছেন যে, খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণের নিকট রাসূল (সা)-এর পরিচয় ও ত্তণাবলী সুম্পষ্টভাবে রহিয়াছে।

অन্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস আবূ বকর বায়হাকী ইহা তাঁহার বিখ্যাত ‘দানাইনুন নবূওয়াহ গ্রন্থে হাকাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইহার সনদ নিরাপদ।

আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ, উসমান ইব্ন উমর আল-মুসান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন : আমি আবদুল্নাহ ইব্ন আমরের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সেই গুণাবলী সম্পর্কে জানিতে চাহিলাম যাহা তাওরাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন : আল্ণাহ্র শপথ! তাঁহার পরিচয় ও जুণাবনী সম্পর্কে তাওরাতে তাহাই ছিল যাহা কুরআনে রহিয়াছে। বেমন :

অর্থাৎ হে নবী ! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাত, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কর্রিয়া পাঠাইয়াছি

 না আनা পর্য্য কখনও তুলিয়া নিবেন না। অর্থাৎ यতদ্ষণ তাহারা ‘‘া-ইলাহা ইল্লান্নাহ’’ না বनिবে ত্তক্ষণ তিনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন। তাঁার দ্যারা বদ্ধ অত্তরুলি গোলা হইবে, বধিরকে শ্রবণ শক্তি দান করা হইবে ও অক্ধকে দৃষ্ষিশ্তি দান করা হইবে।

আত (রা) বলেন : আমি কাবের সহিত সাষ্মৎ করিয়া এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি
 غلفار اذانا صصار اعبنا عمبا

ইমাম বুथারী (র) जाহার সহীহ সংক্ননে হিলান ইব্ন জলী, ফাनীহ ও মুহাম্মদ ইব্ন

 করা হইয়াহ্র। অর্থাৎ তিনি হাট্বাজারে শোরগোনকারী নহেন, তিনি অন্যায়ের প্রিদানে অन্যায়কে বৈধ করেন না; বৃং ক্মা ও মর্যাদার পথ অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী (ন)
 উহা আসিয়াহে। আহলে কিতবের কিंতাবসযূহ বুঝাইবার জন্য উহার প্রধান কিতাব তাওরাতকে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য কত্পিয় হাদীসে ইহার প্রায় কাছাকাছ্ বর্ণনা রহিয়াছে। आল্झाহ्र ভা জানেন।

জাবদুল্নাহ ইব্ন জমরের হাদীপের ভাষ্য এই :
 ومبشرا ونذيرا. وحرز الاميـن انت عبدى ورسولى اسمك المتوكل لـيس بـظ ولاغليظ ولن

يقبضه اللّه حتى يقيم به الـدلة العوجاء بان يقولوا لا الـه الا الله ويفتح بـه قلوبا غلفا واذانا . صما واعينا عميا
হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুত্ঈম (র) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ, ইব্ন যুবায়ের, উন্মু উসমান বিন্ত সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইদরীস ইব্ন ওরাক ইব্নুল হুমায়দী ও মূসা ইব্ন হার্রন আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতঈম বলেন : আমি ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় বাহির হইলাম। আমি যখন সিরিয়ার অদূরে পৌছালাম, তখন এক আহলে কিতাবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল : তোমাদের কাছে কি কোন কোন নবী আসিয়াছে ? আমি বলিলাম : হ্যা। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাঁহার প্রতিকৃতি দেথিয়া চিনিতে পার কি ? বলিলাম : হ্যাঁ। তখন সে আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেল। সেখানে অনেকগুলি প্রতিকৃতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহার ভিতর নবী করীম (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম না। আমি যখন উহা দেখিতেছিলাম, তখন একটি লোক তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়া বলিল : তুমি কি খুঁজিতেছ ? তখন আমি নবী (সা)-কে না পাওয়ার কথা বলিলাম। সে আমাকে নিয়া তাহার घরে গেল। আমি সেখানে ঢুকামাত্রই নবী (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। একটি লোক তাঁহার প্রতিকৃতির পিছনে দণায়মান ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম : এই লোকটি কে যে তাঁহার পিছনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ? সে বলিল ? লোকটি যদিও নবী নহেন, তথাপি নবীর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। মূলত তাকাইয়া দেখিলাম তিনি হযরত আবূ বকর (রা)।

উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর মুআযি্যিন আকরা ইইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্নাহ ইব্ন শাকীম, সাঈদ ইব্ন আয়াস আল জারীরী, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, উমর ইব্ন হাফ্স আবূ আমর আय-যাবীর ও আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন যে, আকরা বলেন : উমর (রা) আমাকে আসকাফের কাছে পাঠাইলেন তাহাকে ডাকার জন্য। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের কিতাবে কি আমাকে পাইয়াছ ? সে বলিল : ঘ্যা। তিনি বলিলেন : কিভাবে আমাকে পাইয়াছ? সে বলিল, আপনাকে শিংবিশিষ্ট পাইয়াছি। ইহা ऊনিয়া উমর (রা) চাবুক তুলিলেন। অতপঃপর বলিলেন : শিংতো ঠিক আছে। কিন্তু কিসের ? সে বলিল লৌহ শৃংগ। উহার অর্থ শক্ত শাসক। তিনি প্রশ্ন করিলেন : আমার পরের ব্যক্তিকে কিক্রপ পাইয়াছ ? সে বলিল : অতি নেককার খলীফা। তবে আপনজনের প্রভাব এড়াইতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ উসমানকে রহম করুন। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাহার পরবর্তী লোকটিকে কির্রপ দেখিতে পাইয়াছ ? जে বলিল : লৌহ মরিচার মত দেখিতে পাইয়াছি। তখন উমর (রা) তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। ... তখন সে বলিল : তিনি অত্যন্ত ন্লেককার ও যোগ্য. খলীফা হইবেন। কিন্তু যখন তিনি খিলাফত লাভ করিবেন, তখন তরবারি কোষমুক্ত থাকিবে ও লোনিত প্রবহমান হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন :

অর্থাৎ সে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে ও অকল্যাণ হইতে বিরত রাথে। ইহাও রাসূলুল্নাহ (সা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অতীতের গ্রন্থসমূহেও ইহা বর্ণিত রহিয়াছে।

বস্তুত রাসূল (সা) কল্যাণের কাজ ছাড়া কোন কাজের নির্দেশ দিতেন না এবং অকল্যাণের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ ইইতে বিরত রাখিতেন না। আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যখন আমি ও্ুনিতাম, আল্লাহ্ বলিতেছেন : ‘হে ঈমানদারগণ ! তখনই আমি কান সজাপ রাখিতাম যে, হয় কোন কল্যণের নির্দেশ আসিতেছে, নতুবা কোন অকল্যাণ নিষিদ্ধ হইতেছে। উহার মধ্যে সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণের নির্দেশ হইল একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের নির্দেশ এবং তিনি ভিন্ন সকল কিছুর ইবাদতের উপর নিষেধাজ্ঞা । ঠিক এই কাজেই অতীতের সকল নবীকে পাঠানো হইয়াছিল। শেমন :

## 

অর্থাৎ আমি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জাতির ভিতর রাসূল পাঠাইয়াছি যেন তাহারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে ও তাগূত ইইতে বাঁচিয়া থাকে (১৬ : ৩৬)।

আবূ হুমাইদ ও আবূ উসায়েদ (রা) হইতে পর্য়ায়ক্রমে আবদুল মালিক ইব্ন সাঈদ, রবীআ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্ন বিলান, আবদুল মালিক ইব্ন আমর তथা আবূ আমের ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলূল্মাহ (সা) বলেন : যখন তোমরা আমার কোন হাদীস অনিতে পাও এবং তোমাদের অন্তরসমূহ উহা চিনিতে পায়, ঢোমদের অংগ-প্রত্যংগ ও পশমগ্গলি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তোমরা উহাকে আপন কিছূ হিসাবে দেখিতে পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের নিকটবর্তী ইইয়া থাকি। পক্ষান্তরে যখন তোমরা আমার কোন হাদীস তনিতে পাও এবং ইহা তোমাদের অন্তরসমূহ অপসন্দ করে এবং তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ ও পশমণ্গলি উহার প্রতি বিরক্তিবোধ করে আর তোমরা উহাকে দূরের কিছ্ বলিয়া দেখিতে পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের হইতে দূরে সরিয়া যাই।

ইমাম আহমদ (র) অত্যন্ত উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য অন্য কোন হাদীস সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই।

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল বাখতাবী, আমর ইবৃন মুরৃরাহ, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তোমরা রাসূল (সা) হইতে কোন হাদীস তনিবে, তখন উহা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার ব্যাপার।

আলী (রা) হইতে ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে কোন হাদীস বর্ণলা কর, তখন উহা সম্পর্কে ধারণা রাখিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার বিষয়।
 পবিত্র বস্ডু বৈধ করে ও নোংরা বস্তু অবৈধ করে।" অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য বাইীরা, সাইবা, ওসীলা ও হাম ইত্যাদি অবৈধ করিয়া নিয়াছিল। কেননা, উহা তাহাদের অন্তরকে সংকুচিত কর্রিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রাসূল (সা) উহা তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। আর তিনি সেইত্তলিই অবৈধ করিয়াছেন যাহা স্বভাবতই ঘৃণ্য বস্তু, দীন ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্য

यাহা फ্ষতিকর। ইবৃন আব্রাস (রা) হইতে আলী ইবৃন তালহ (র) বলেন : অবৈধ বস্থুর ঊদাহরণ হইন শৃকর্রে মাংস ও সুদ এবং বে সকন খাদাবসু আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।
 ও উত্তম এবং দীন ও স্বাস্থ্যুর জন্য কন্যাণকর। পক্ষন্তর্রে তিনি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উश অপবিত্র ও निকৃষ্ট এবং স্বাস্থ ও দীনেন জন্য কতিকর।

বে সব দার্শনিক স্বভাবগত উৎকৃষ্ট হওয়াকে হালাল ও হারাম হওয়ার মানদণ বলেন, তাহারা এই আয়াত দ্বারা দনীন পেশ করেন। आমরা উহার ব্তিস্তারিত জবাব দিয়াছি। এখানে লেই সব সব্বিস্তার আলোচনা চলে না। ঠিক একইতাবে এই আয়াত দ্বারা তহারাও দলীল পেশ করেন যাহারা মনে করেন বে, ব্যেব খাদ্যবষ্থুকে আল্মাহ পাক হারাম বা হানান কিছুই কর্রেন নাई এবং ব্যইখলিরে আরববাগী বিলাগী খাদ্য হিসাবে ব্যবशার করে উश হালাল। তেমনিজবে উহার ব্যেৎলি স্বভাবগত অপসদনীয় তাহা হারাম। এই মতেরও জবাব প্রদান করা হইয়াছে। এই আলোচনা জনেক দীর্ঘ। তাই এখানে আলোচনা স্ভব নহে।
 जাহাদিগকে তরুতার হইতে মুক্ত করে আর মুক্ত করে শৃখখল হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিন।" অর্থাৎ তিনি সহজ ও উদারনীতি নিয়া আসিয়াছেন। বিভিন্ন সৃख্রে বর্ণিত হাদীসে বনা হইয়াছে বে, রাসূনুল্লাহ (সা) বলেন : অামি সহজ সরল উদারতা নিয়া প্রেরিত হইয়াছি। অনাত্র
 ঊপদদশ দেন : "তোমরা লোকদিগকে খুশী করিও, দুঃখ দিও না, তাহাদের কাজ সহজ করিও, কঠিন করিও না জার তাহাদর অানুকৃন্য নিয়া কাজ করিও, প্রতকৃৃলত সৃধ্টি করিও না।"

आবূ বরযযাহ आসলামী (র) বলেন : আমি রাসূলুল্াহ (সা)-এর সাহচর্ব্য ছিলাম। আমি প্রত্কক করিয়াছি বে, তিনি সকन কিছूর সহজ প্যা निর্দেশ ও অनুসরণ করিতেন। आমাদের
 উহা সহজ ও উদার করিয়া দিয়াছেন। তাই আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্ ত'অালা আমার ঊম্মতের মন্নে পাপণলির যাহা সে বলে নাই ও করে নাই, তাহা মাফ করিয়া দিয়াছ্ন। তিনি. .রারও বলেন : আমার উস্মতের ভুনা্রক ও জবরদন্তির কোন কৃত কাজ হইতে তাহাদিগক্কে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াহে। তাই আল্gाহ् তাজালা এই উম্মতকে অনুন্রপ প্রার্থার জন্য निর্দেশ দিলেন :

 عَلَى الْقَوْمْ الْكَاْفِرِيْنَ .
"হে আমাদের শ্রতিপালক! यদি আমরা कিছू ভুলিয়া যাই অথবা ভুল কাজ করি তবে তুমি আমাদিগকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপানক! आমাদের পৃর্ববর্তিগণণর উপর
 আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অপ্পণ করিও না যাহা বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রি দয়া কর,

তুমিইই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদাক্যের উপর আমাদিগকে বিজয়ী কর। (২ : ২৮心)

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত প্রার্থনাগুলির প্রত্যেকটির জবাবে বলেন : নিঃসন্দেহে আমি করিলাম, অবশ্যই আমি করিয়াছি।

बर्थाৎ তाशाদিগকে শ্রেষ্ঠতত দান করিয়াছি ও সম্মানিত করিয়াছি।
 নিকট आস্যিয়াছেন।


১৫৮. বল, হে মানুষ ! আমি ঢোমাদের সকলের্র জন্য আন্লাহ্র রাসূল, যিনি আকাশমণনী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনিই জীবিত কর্রেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁহার সেই বার্তাবাহক উন্মী নবীর প্রতি ভে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান রাথে। আর তোমরাও তাহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা পথ পাও।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ঢাঁহার নবী ও রাসূন মুহাল্মদ (সা)-কে বলিতেছেন : হে মুহাম্মদ! তুমি বল, হে মানুষ! তুমি সাদা হও, কালো হও, আরবী হও কিংবা অনারব হও, আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত রাসূল।

এই ঘোষণাটিও তাঁহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ৰের অন্যতম পরিচায়ক। তাঁহার সর্বশেষ নবী হওয়া ও সকল মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরিত হওয়া তাঁহার শ্রেষ্টত্রের নির্দশন বৈ নহে। যেমন আল্লাহ্ ज़ন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ হে মুহান্মদ ! তুমি বল, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সাক্ষী রহিয়াছেন এবং তিনি আমার প্রতি এই কুরজন ওহীর মাধ্যমে পৌছাইয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে সতর্ক করি ও যাহাদের কাছে ইহা প্ৗঁছে তাহাদিগকেও (৬ : ১৯)।
 অস্বীকার করিবে জাহান্নাম তাহাদের জন্য প্রত্রিশ্রুত (১১:১৭)।

তিনি অন্যত্র বনেন :

##  <br> عَلَبْكَ الْبَلِّا

"আার হে মুহাষ্রদ ! আহলে কিতাব ও উশ্মী লোকদিগকে বল, ঢোমরা কি ইসলাম প্রহণ করিয়াছ ? यদি তোমরা ইসনাম গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে পথপ্রাণ্ত হইয়াছ। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া থাক, তাহা হইলে আমার দায়িত্ণ ৫ওু cপাঁছইইয়া দেওয়া (৩:২০)।"

এই প্রসংগে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে। তেমনি এই ব্যাপারে জসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। দীन ইসলাম. প্রসং?গে উহার রাসূন (সা)-এর ব্যাপারে ইহা জানা जপরিহার্य বে, তিনি গোটা মানবজাতির জন্য ধ্রেরিত হইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

আবূ দারদা (রা) হইঢে পর্যায়ক্রন্ম আবূ ইদরীস আল-খাওনানী, হিসার ইব্ন আবদ্দুল্নাহ,
 যূসা ইবৃন হার্রন এবং বুখাগী (র) বর্ণনা করেন বে, অাবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন : আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে একদিন কথা কাটাকাটি হইল। এমনকি উওয়ই উত্ত হইলেন। উমর (রা) অধিক উত্তেজ্জিত হইয়া আবূ বকর (রা)-এর নিকট হইতে চনিয়া যাইতেছিলেন। आবূ বকর (রা) जাহার পিছনে পিছেন যাইতেছিলেন এবং তাহার কাছে কমা চাহিতেছিলেন। কিন্তু উমর (রা) তাহার প্রতি জ্রাক্ষপ করিল্নেন না এবং ঘরে গিয়া তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিলেন । অগত্যা আবূ বকর (রা) রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আসিলেন। আমরা তখন সেখান্ন উপবিষ্ট ছিলাম। তখন রাসূন (সা) বলেন : তোমাদ্র এই সাথী বড়ই উত্তেজিত। ইত্যবসরে উমর (রা) নিজ কৃতকর্ম্রে জন্য লজ্জিত হইয়া রাসূল (সা)-এর নিকট ছুট্য়া आসিলেন এবং সালাম দিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে বসিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার কাছू घটনাটি বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা) ঞনিয়া রাগ করিলেন। ফলে অাূ বকর (রা) বনিলেন : আল্লাহ্র শপথ ! হে আiলgाহর রাসূল ! জামিই বড় জালিম। তখন রাসূন্নুাহ (সা) বনিলেন : তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে ? অর্লাৎ তাহাকে কোন কষ্ঠ দিব্রে না অথচ আমি ঘোষণা করিয়াছি বে, হে মানব ! আমি তোমাদের সকলের রাসূন। তখন जোমরা বলিয়াছিলে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। आবূ বকর (রা) বনিয়াছিল আপনি সত্য বলিয়াছছন।

এই হাদীসটি ৩ูू ইমাম বুথারীই বর্ণনা করিয়াছেন।
 আাদ্মু আযীয ইব্ন মুসনিম, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহসদ বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন :

 الارض مسجدا وطهورا واعطيت الشفاعة فأخرتها لامتى يوم القيامة فهى لمن لم يشرك باللّ

जর্থাৎ আমাকে পাচঢি বিশেষত্ড দান করা হইয়াহে। आমার পৃর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা দান করা হয় নাই। তবে আমি ইহ বড়াই করার জন্য বলিতেছি না। আমি লান-কালো সকন

মানুষ্যে জন্য প্রেরিত হইয়াছি। এক মালের সফ্রের দৃরত্ৰেও আমার প্রভাব পড়িবে। आমার জন্য গনীমত বৈধ হইয়াছে যাহা आামার পৃর্বে জन্য কাহারো জন্য হয় নাই। आমার জন্য যমীনকে নামাय आদায় ও পবিব্রত অর্জনের্র ঊপায় বানানো ছইয়াছছ। আমাকে শাফাআতের ক্ষমত দান করা হইয়াছ্ যাহা আমি সেই সব উশ্মতের শাফফয়াতের জন্য কিয়ামতের দিন প্রঢ্যোগ করিব যাহারা জাল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শগীক করে নাই।

এই সনদটি খুবই উও্ত। অবশ্য অन্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন :
 ইবনন মুযার ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা কর্রেন : তাবুক্কে যুদ্ধের বছর রাসূন (সা) রাব্রিকাनीন নামাযে রত ছইলেন। তাঁার পিছনে বহ সাহাবা সমবেত হইয়া পাহারা দিতেছিলেন। নামাय শে কর্রিয়া তিনি তাহাদের নিকট ঊপস্তিত হইয়া বনিলেন : এই রার্রিতে আমাকে

 পৃর্বের নবীগণ বিশেষ জাতির নিকট ধ্রেরিত হইতেন। আর আমাকে এমন প্রতাব দান করা इইয়াছে বে, এক মালের পথের দূরত্ণের শক্রও আমার নালে তীত-সস্ত্ত হইবে। আর আমার জন্য গनীমতের সম্পদ খাওয়া বৈধ করা হইয়াছ্।। অথচ আমার পূর্বে উহা খাওয়া বৈধ ছিন না, জৃনাইয়া দেওয়া হইত। আর আমার জন্য সমপ্র যমীন মসজ্জি ও উহার মাটি পবিত্রতা আনয়্ের উপায় করা হইয়াছে। ভেখানেই আমার নামাय উপস্থিত হয়, মাটি দিয়া মাসেহ করিব ও সেখানেই নামায পড়িব। আমার পূর্বে কেহ ইহ বৈধ ভবিিত না। जাহার উ পাসনালয় ও গীর্জা ছাড়া নামাय পড়িত না। जার পঞ্টম ব্যাপারঢি কি হইবে তাহ আমাকে চাহিতে বলা হইল। কারণ, প্রত্যেক নবীই কিছू চাহিয়াছেন। তথন আমি আমার চাওয়াঢি কিয়ামতের দিনের জন্য রাধিয়া দিয়াছি। উহা তোমাদেরই জন্য আর তাহাদের জন্য যাহারা সাক্থ্থ দিল—-লা-ইলাহা ইबान्वाহ।

এই হাদীসের সনদ অত্ত মজবুত ও উত্ত। তবে অন্য কেহ উহা উগ্ধূত করেন নাই। ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন :

আবূ মূসা আশারী (রা) হইতে পর্যায়ক্রম সাদদ ইব্ন যুবায়़র, জাবূ বাশার, ৫বা ও

 आনিলে সে জন্নাতে যাইবে না।

 করিয়া বनिতেছি, "অমার সস্পক্কে এই উম্মত ইইতে বে লোক জনিতে পাইবে, লে ইয়াহৃদী হউক কিংবা নাসারা, আমার উপর ঈমান না জানিলে জাহন্নামে যাইবে।
 হাসান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন «্, दাসাসূল (সা) বলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ Шँহার শপথ ! এই উম্পেের মাধ্যমে বে ব্যক্তি আমার খবর জনিিয়াও সে ইয়াহৃদী হউক বা

নাসারা আমার শরী'অতের উপর ঈমান না আনিয়া যদি মারা যায় তাহা হইলে সে জাহনন্নামী হইবে। ইহা eপু ইমাম আহমদ (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।
 মুহাম্ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন বে, রাস্ন (সা) বলেন : আমাকে পাচঢি বিশেষত্ণ দেওয়া হইয়াহে। आমি লান ও কালো সকল মনুষ্রে জন্যে c্রেরিত। আমার জন্য ষমীনকে মসজিদ ও মাটিকে পবির্রতাদয়ক করা হইয়াছে। जামার জনা গনীমত্তে মান হানাল করা হইয়াছে। অথঠ আমার পৃর্বে কাহারও জন্য গানান ছিন না। आমাকে এক মালের পথের দূূত্ণ পর্य্ত প্রভাব দান করা হইয়াছছ। আমাকে শাফয়াতের অধিক্কার দান করা হইয়াছে। অথচ এমন কোন নবী নাই যিনি শাফাআত চাহ্নে নাই। आমি আমার শাফাআত ফমতাকে সুপ্ত রাথিয়াছি। উशা আমি আমার লেই সকল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রত্যোগ করিব যাহারা আমৃত্যু আন্बाহ্র সহিত কাহকেও শরীক করে নাই।

এই সনদটি বিট্দ। তবে অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহই ভাল জানেন। ইব্ন উমর (রা) হইতেও অনুর্প হাদীস উত্ঞম সনদে বর্ণিত হইয়াছে। জারীর ইব্ন আবদুন্নাহ্ (রা) সূడ্রে সহীश̧ূয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন :
 जन্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। আমাকে এক মালের পথথের দূরত্ পর্যর্ত প্রতাব দান কর়া হইয়াছে। আযার জন্য গোট পৃথিবীকে মসজ্রিদ ও উহার মাট্টিকে পবিভ্রতাদায়ক করা হইয়াছে। তাই আমার উশ্যতের বে লেহ ব্যোনেই নামাযের ওয়াক্ত আসুক লেখানে নামাय পড়িব্ব। আমার জন্য গनীমাত বৈধ করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য বৈধ ছিল না।
 হইয়াছে। जशচ রত্যেক নবীকে তাঁার জাতির নিকট পাঠানো হইয়াছে।
 পাকের তুণ বর্ণনা করিয়া বন্নিত্তেছেন ভে, আমাকে যিনি পাঠাই্যাছছেন তিনি সকল কিছूর স্ষ্ণা ও প্রতিপালক এবং সকল রাধ্ট্রের মালিক তিনিই, তিনি মনুষকে বাচান ও মারেন। এক কথায় जকমা্র ঢাঁহারই বিধি-বিধান চলিবে, অন্য কাহার নহে।
 যুহাষদ (সা) মানব জাতির জন্য্য <্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল এবং এখানে তিনি মানবকুলকে নিদ্দেশ দিতেছেন তাঁার উপর ঈমান আনার ও তাঁহাক্ অনুসরণ করার জন্য।
 গ্তসমূহ্রের মাধ্যলে প্রদান করা হইয়াছিন ইনিই লেই নবী। উক্ত ঞ্রস্থসূহ্রে তাহার এই পরিচ্য়ই প্রদান করা হইয়াত্র।


", M

## 

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রহিয়াছে যাহাত্রা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে।

তাফসীর : আল্নাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে এমন একদ্ল লোক রহিয়াহে যাহারা স্য্যানুসারী ও ন্যায়বিচারক।

আল্মাহ্ তা আলা অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ আহলেল কিতাবগণের এক্দল লোক এ‘মন রহিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করে ও গভীর রাত্রিতে সিজদা নিরত থাকে (৩ : ১১৩)।

অন্যত্র আল্মাহ্ পাক বালেন :

## 


"আহল্লে কিতাবরের একটি দল অবশ্যইই আল্লাহ্র উপর, তোমাদ্দর উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার উপর ঈমান রাখে আর আল্লাহ্কে ভয় করে এবং অল্প মূল্যে আল্লাহর কালাম বিক্রয় করে না। এই দলের জন্য অবশ্যই তাহাদের যথায়াগ্য সাওয়াব তাহাদের প্রতিপালক্রর নিকট রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করিবেন" (৩:১৯৯)।

তিনি আরও বলেন :


जর্থাৎ যাহািগর্কে ইহার পৃর্বে আমি কিতাব দান ‘‘র্রিয়ার্ছি তহারা উহার উপর ঋমান রাখে। তাই যখন তাহাদের সামন্ন এই কিতাব পাঠ করা হয় তখন তঁহারা বলে, আমরা
 আমরা ঢো ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম। তাহাদিগকে তাহাদের যथাযথ সওয়াব দিওণ দান করা হইৰব, তাহদদর এই বৈব্বের কারণে (২৮ : ৫২-৫৪)।

তিনি জার বলেন :
"यাহাদিগকে কিতাব দাঁ্ কর্রিয়াছি তাহারা যর্থাযথভাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই উহার প্রতি ঈমান রাখে (২:১২১)।"

অন্যত্র তিনি বলেন :



অর্থাৎ নিচ্য় আমি ইহার পূর্বে যাহাদিগক্ক ঔ্রশী জ্ঞান দান কর্রিয়াছি, তাহদদের সামনে যখন आমার বাণী পাঠ করা হয় তথন তাহারা সিজদায় পড়িয়া দাড়ি মৃত্তিকা সংনগ্ন করে আর
 দিয়া থাকেন তাহা অবশ্যই বা্তবায়িত হইয়া থাকিবে। আর তাহারা দাড়ি মৃত্তিকা সং্লগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া ক্রুদনরত হয় ও তাহদদর খোদাভীতি বাড়িয়া যায় (১৭ : ১০৭-১০৯)।

আলোচ আয়াত্র তফফসীর প্রসংণে ইব্ন জারীর (র) এক আচর্য ঘটনা বর্ণনা করেন। ইব্ন জুরাইজ (রা) হইতে পর্যায়ক্রম হাজ্জাজ, আন-হ্যায়েন, আাল-কাসিম ও ইবৃন জরার (র) বর্ণনা করেন বে, ইব্ল ছুরাইজ (র) বলেন : আমার কাছে এই খবর পৌছিয়াহে বে, বনী ইসরাभনগণ যখন তাহাদর নবীগণকে হত্যা করিল ও কুফ্রীতে লিক্ত হইল, তখন তহাদের দ্যাদ গোত্র অন্যদের কার্यকলাপে খুবই ক্ষু হ হইয়া নিজদিগকে ইহা হইতে পবিত্র রাখিন। তাহরা আল্লাহn কাছে ওজরখাకী করিল ও আর্ধনা জানাইল, তিনি ভেন তাহাদর ও নাফ্রমানদের
 করেন। তাহারা লেই সুড়भ পাথ ধরিয়া ভূগর্ভে পবেশ করিন। অবশৌে চীন দেশ পার হইয়া গেল। সহসা তহারা লেখানে অক্দল সত্যানুসারী মুসলমান দেशিতে পাইল যাহারা আমাদের কিবলার দিকে ফিরিয়া ইবাদত করে। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন- ইব্ন আাক্কাস (রা) বলিয়াছেন, ইহাদ্রর উদ্mল্যেই जবতীর্ণ হইয়াচ্:


 উপস্থিত করিব (১৭: ১08)।
 বলেন : ইব্ন আর্ব্বার্স (রা) বলিয়াছেন বে, সুড়ে্ের সফরে তাহাদের দেড়ं বছর লাগিয়াছিল। সুদ্t (রা) হইতে সাদাকা অাবুল হহায়েলের সূত্রে ইব্ন উআইনা (রা) বলেন :
 তোমাদের মব্যাগগে অকটি মళ্রু নহর ্রবহমান।



#   

১৬০. তাহাদিগকে আমি মাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যথন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার লাঠির দ্মারা পাথরে আঘাত কর; ফলে ইহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল। আর মেঘ দ্ঘারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিনাম; তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বনিয়াছিলাম, ভাল ভাল ব্রুযী তোমাদিগকে যাহা দান কর্রিয়াছি তাহা আহার কর i তাহারা আমার প্রতি কোন জুনুম করে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করিয়াছে।

- ১৬১. স্মরণ কর, ঢাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ‘এই জনপদে বাস কর ও যথা ইচ্হা আহার কর এবই বল, ফমা চাই এবং নতশিরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধ ফমা করিব। আমি সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বাড়াইয়া দিব।
১৬২. কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জালিম ছিন, তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিন, তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বনিন। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিলাম, যেহেতু তাহারা সীমানংঘন করিতেছিন।

তাফসসীর : সূরা বাকারায় উপরোক্ত আয়াতসমূহের সবিস্তার ব্যাথ্যা পূর্বেই প্রদত্ত। ইহা ছিল মাদানী সূরা। আলোচ্য আয়াতসমূহ যদিও মক্কী তথাপি বিশ্লেষণে কোন তারতম্য নাই। তাই এইখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিপ্প্রয়োজন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই নিবেদিত।

১৬৩. তাহাদিগকে সয়ূরুতীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমানংঘন করিত; শনিবার উদयাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া ঢাহাদের নিকট আসিত।

কিন্তু বেদিন শনিবার উদ্যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না; এইভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, বেহেতু তাহারা সত্য ত্যাগ করিত।

 তোমার সশ্মুখে সমুপস্থিত ইয়াহূদীগণকে তাহাদের সেই সংগিগণের কথা জিঅ্ঞাসা কর যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে অকস্মাৎ আল্মাহূর গযব তাহাদের কৃট্টৌশল, বাড়াবাড়़ি ও হিলাসাজীর প্রতিদানরূপে তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। তাই তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর যেন তাহারা তাহাদের কিতাবে তোমার যে পরিচয় ও তুণাবলী বিদ্যমান তাহা গোপন না করে। তাহা হইলে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট সত্য উদঘাটিত হইনে যাহা তাহাদের পৃর্ববর্তিগণের নিকট সুস্পষ্ট ছিল।

ঊক্ত গযবপ্রাপ্ত সশ্প্রদায়ের গ্গামের নাম ছিল আয়লা। লোহিত সাপরের তীরে অবস্থিত।
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইবৃন קিসীন ও মুহাম্মদ্ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াতের নাফরমান সস্প্রদায়ের বাসস্থনেনর নাম আয়লা। উহা মাদায়েন ও তূর পর্বতের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

ইকরামা, মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দীর মত ইহাই। আবদুল্দাহ্ ইব্ন কাছীর আল-কারী বলেন : আমরা খৃনিত পাইয়াছি যে, উক্ত গ্রামের নাম আয়লা। কেহ কেহ বলেন : উহার নাম মাদায়েন। এই বর্ণনাটিও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।

ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন : উহার নাম মানতানা। উহা মাদায়েন ও আইযৃনার মাねখানে অবস্থিত।
 ওসীয়াত অমান্য করিত।
 আব্বাস (রা) বলেন : অর্থাৎ মাছত্তি পানির উপরে ভাসমান হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : উহা প্রত্যেক বাড়ীর নদীর ঘাটে ভাসিয়া উঠিত।
 অর্থাৎ তাহাদ্দিগকে আমি পরীক্ষা করার জ়ন্য বেদিন মাছ শিকার তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ র্সেনিন মাছহ্গলি পানির উপরে ভাসমান রাখিতাম এবং অন্যান্য হালাল দিবসে উহা পানির নীচে লুকাইয়া थাকিত।

 ঊক্তর্রপ পরীক্ষায় ফেলিয়াছি। প্রকাশ্যে তাহারা দেখাইত শে, নাফরমানী করিজ্তেে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কৃট-কৌশল পাকাইয়া নাফরমানীর কাজ করিত।

ফকীহ্ ইমাম আবূ আবদুল্নাহ্ ইব্ন বাত্তাহ (র) বলেন : আবূ হুরায়়া (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালামা, মুহাশ্মদ ইব্ন আমর, ইয়াयীদ ইব্ন হার্রন, আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মদ

ইব্ন সাবাই আয়-যাফরানী ও আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সলম বর্ণনা করেন : ইয়াহূদীরা যে পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তোমরাও উহাতে লিপ্ত হইও না। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত হারাম কার্য নগণ্য চাতুর্যের মাধ্যমে হালাল বানাইয়া নিত।

এই সনদটি খুবই ভাল। আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সলম (র) সম্পর্কে আল-খতীব তাহার ইতিহাস গ্গে বলেন- তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অন্যান্য বর্ণনাকারিগণের নির্ভরয়োগ্যতা মাশহূর। এই ধরণের বহু সনদকে ইমাম তিরমিযী বিখ্ধ্ধ বলেন।

১৬৪. স্মরণ কর, जাহাদের একদল বनिয়াছিন, जাল্লাহ यাহাদিগকে ;্রংস কর্রিবেন কিং্বা কঠ্ঠার শাঙ্তি দিবেন, তোমরা ঢাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন ? তাহার্যা বলিয়াছিন, তোমাদ্রে খ্রিপানকের্র নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হইবে এই জন্য।
১৬৫. বে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইল ঢাহা যখন তাহারা বেমানুম ডুলিয়া গেল, ঢখন यাহারা অসৎকার্य হইঢে নিবৃত করিত তাহাদিগ<কে অামি উদ্ধার করিলাম এবং याহারা জ্রল⿰ম করে ঢাহারা ককফ্যী করিত বনিয়া आমি তাহাদিগকে কटোর শাঙ্তি দিলাম।
১৬৬. তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্य ওদ্ধण্য সহকারে করিতে নাগিন ঢখন ঢাহাদিগকে বলিলাম- घৃণিচ বানর হইয়া যাও।

 মৎग্য শিকার কৃট-cৌশলের মাধ্যন্ হানাল করিয়া নিত। সৃরা বাকারায় जাহাদের সশ্পর্কে
 অনুসরণ করিতে নিমেষ করিত ও নিজেরা উহা হইতে দৃরে থাকিত। ঢৃতীয় ল্রেণী উহা করিত




বে, তাহরা নিজদিগকে ঋপ্সের পথে ঠেলিয়া দিয়াহ্ এবং তাহারা আল্লাহর শাস্তির হক্দার হইয়াছ্। সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কোন লাভ নাই।

याधा প্রদানকারীরা জবাবে বলিन : :
 হইতে বিরত রাথা। এই দায়িত্ণ आদায় না করিরে আমাদিগকে জবাব দিতে হইবে।
 ইইতে বিরত ইইবে। এমন কি তাহারা তওবা করিয়া আাল্লাহ্র পথে ফিরিয়া জাসিবে। তখন অাল্লাহ্ তাহািগকে দয়াপরবশ হইয়া w্যা কর্রিবেন।
 অন্বীকার কর্রিন।
 রাথিলাম ও পাপাচারিগণকে পাকড়াও করিनাম।

উরর্রোত্ আয়াতে প্রমাণিত হয় বে, যাহারা পাপাচার্র বাধা দিয়াছে তাহারা নিরাপদ

 তाহারা পছ্ন্দনীয় হয় এবং মন্দ কাজ করিনে নিন্দনীয় হয়। যেহেতু তাহারা এই ক্ষেত্রে প্রশংপার্যেগ্য কাজ করে নাই। তাই তাহদের প্রশং্গা করা হয় নাই। তেমনি লেই মন্দ কাজ্েও জড়িত হয় নাই। তাই নিন্দাও কর্যা হয়নি। তাহারা এই ক্কেত্রে নিক্রি⿰্যে ছিল বলিয়া তাহাদ্রে ব্যাপার্র চूপ थাকা ইইয়াছে।





 করিয়াছিলেন। তাই লেইদিন সাগরের মাছ ভাসমা হইয়া তীরে আসিয়া উীড় জমাইত। কিষ্মু শনিবার পার হইলে আর মাছের সক্ধান পাওয়া যাইত না। এইভাবে কিছূদিন কাটিল। অতঃপর একদল শনিবারে মাছ শিকার అকু , করিল। তথন একদল তাহদিগ্কে উহা করিতে নিমেধ করিন। তাহারা বলিল : তোযরা শনিবার্র মাছ ধরিতেছ ? অথচ আল্লাহ্ ত‘অালা তোমদদর জन্য উহা হারাম করিয়াছেন। কিতুু ইহাতে তাহাদের জিদ ও নাফ্ময়ানী जারও বাড়িয়া গেন। এইভাবে যখন কিছুদিল অহারা ব্যর্থ প্রয়াস চালাইল, তথন নির্বিকার দনঢি বলিল : কেন

 উপদেশ দিয়া কি লাভ হইইবে ? তাহারা তো যে কোন দল হইতে আল্লাহৃর অধিকতর গযবের উপযোগী হইয়াছে। উপफ্দেশদাতাগণ জবাবে বলিল :
 তাহারা সতর্ক হইবে ঐৰই আশায় উহা করিতেছি। অতঃপর যখন তাহাদের ঊপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইন, তখন আল্মাহ্ তাআলা উপদেশদাতা দল ও তাহাদিগক্ যাহারা নিষ্ফল উপদেশ দিতে নিষেষ করিত, তাহাদের উভয় দলকে গযব ইইতে মুক্তি দিলেন এবং শনিবারে মাছ ধরা দলটিকে বানরে পরিণত করিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র)ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন্ন যায়েদ ... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসংগে বলেন : যাহারা নসীহত করিতে নিষেধ করিয়াছিল তাহারা গযব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই।

ইকরামা (র) ... আবদুর রায়্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেনে বে, তিনি বলেন : অকদিন ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। তাহার বগলে কুরআন পাক ছিল। তাই আমি তাহার নিকটবর্তী ইইতে সংকোচবোধ করিতেছিলাম। কিছ্ছক্ পর তাহার নিকট গিয়া বসিলাম। আমি প্রশ্ন করিলাম : হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন : কুরআনের এই পৃষ্ঠাগ্ডি আমি দেখিলাম, উহা ছিল সূরা আর্যাফ। তিনি প্রশ্ন করিলেন : আয়লা এলাকাটি চিন ? আমি বলিলাম : হ্যাঁ। তিনি বলিলেন : সেখানে ইয়াহূদীদের একটি গোত্র ছিল। শনিবার দিন নদীর মাছগুলি তাহাদের নিকট ছূটিয়া আসিত এবং অন্যান্য দিন গা ঢাকা দিত। তখন অনেক চেষ্টায়ও উহা ধরা যাইত না। অথচ শনিবারে উহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাসিয়া কিনারায় আসিত। উহা ছিল সাদা তৈলাক্ত ও লোভনীয় মাছ। কিনারায় আসিয়া কেলি করিত ও লুটোপুটো খেলিত। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে বুদ্ধি জোগাইন যে, শনিবার উহা খাওয়া তোমাদের জন্য নিষেধ বটে, কিন্তু ধরা তো নিষেধ নহে। তাই শনিবারে উহা ধরিয়া রাখ এবং অন্যদিনে খাও। সে মতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রস্তাব উথাপন করিলে একদল বলিল, উহা ঠিক নহে। কারণ, তোমাদিগকে উহা শনিবারে খাওয়া, ধরা বা শিকার করা সবই নিষেষ করা হইয়াছে। এই মতবিরোধ পরবর্তী জুযুআ পর্যন্ত চলিল। అক্রবার সকালে দেখা গেল, বিরোধিতাকারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াহে। একদল ডানপন্থী ও অন্যদল হইল বামপন্থী। তাহারা আবার পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাদানুবাদে লিপ্ত হইল।

বামপন্ছীরা নাফরমানীর ব্যাপারে উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চুপ থাকিল। ডানপন্থীরা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়া নাফরমানদের কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিল : 'হায় আল্লাহ্ ! তোমরা কি করিতেছে ? আমরা তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাত্তির পথে পা বাড়াইতে নিষেধ করিতেছি। বামপ গ্থীরা তাহাদের এই অযাচিত উপদেশ পসন্দ করিল না। বলিল : কেন তোমরা তাহাদিগকে ব্যর্থ উপদেশ দিতেছ যাহাদের জন্য আল্লাহ্ ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি নির্ধারণ

করিয়াছেন। ডানপী্হীরা জবাবে বলিল : ঢোমাদের প্রডুর কাজ্জ নিজ্েেদের দায়-যুক্তির জন্য আর তহারা হয়ত বিরত হইবে এই প্রত্যাশায় ইহ করিতেছি। আমরা খুশী হই যখন তাহারা নাফর্মানী তাগ করিয়া আল্মাহহর গयব হইতে বাঁচিয়া যায় ও অনিবার্य भপংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। তবে यদি অাহারা নাও ফিরে তাহা হইলে আমরা অন্তত অাল্মাহ্র দর্রবারে জবাবদিহি হইতে রেহইই পাইব।

অবশ্য নাফরমানরা নাফন্রমানী করিয়াই চলিল। অবশেষ ডানপগিগিণ নিরাশ হইয়া বলিল : হে আল্লাহ্ন দুশমন দল ! আল্ধাহ্র কসম ! আমরা আবশাই এক রাত্রিতে আসিয়া তোমাদের এলাকায় দেথিতে পাইব ভে, তোমাদের সকাল হইবে এক ভয়াবহ দুর্ভাগগর বার্ত নিয়া । হয় তোমরা ধসিয়া যাইবে, নতুবা ভসিস্যা যাইবে অথবা আল্লাহ্র অন্য কোন শাস্তির শিকার হইবে।

অতঃপর একদিন সকালে তাহাদের শহরে গিয়া সবাই দেখিল, গোটা শহরের দরজা বক্ধ রহিয়াছে। তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা হইন, কিন্ু কোন জবাব आসিন না। অতঃপর সিঁড়ি লাপাইয়া শহরের দেওয়াল টপকাইয়া এক বাক্তি ভিতরে গিয়া হাঁক ডাক ওরু করিল : হয়, হায়, जাল্ধাহ্র বান্দারা সব বানর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নश্থা লেজ গজাইয়াছে ! সেই লোকটি অতঃপর শহরের গেট 丬্লিল্যা দিণ। দলে দলে লোক সেইখান্ট ঢুকিয়া হত্জ হইয়া গেন। সেই বানর সস্প্রদায় নিজ নিজ গোষ্ঠীর মানুষ চিনিলেও তাহারা স্বগোর্রের বানরজলি চिনিতেছে না। তই বানর সশ্প্রদায় হইতে জুটিয়া আািিয়া মানব জাতি-ণোז্ঠীর মাঝ্রে দাঁড়ায়া কাপড় ধর্য়া টানিতেছিল। জার কন্নাকাটি করিতেছিল। তখন মানব আা্ীীয়-ষজনর্া বলিল :
 কর্রিল। অতঃপর ইব্ন আব্মাস (রা) পাঠ করিলেন :

जতঃপর বনিলেন : এই আয়াতে দেখিত্তেছি, যাহারা বাধা দিয়াছিল, তাহারা সুক্তি পাইয়াছে। जन্য কোন দলের মুক্তির উন্নেথ নাই। আমরাও তো তেমনি এমন কিছু দেখি যাহা পসন্দ করি না, অথচ উহার প্রতিবাদও করি না।

বর্ণনাকারী বলেন : আমি বলিলাম, আল্মাহ् ত'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত প্রাণ করিয়াছেন । आপনি কি দেথিতেছেন না বে, জন্য দলটি উহা অপসন্দ করিত এবং পাপাচারীদের শাস্তি নিপিত জনিিয়া ঢাহারা বাধা প্রদানকারিগণকে নিফ্গন বাধা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে বলিল ? তিনি বলিলেন : ইश আমার জন্য খকটি কঠিন সমস্যা। आयি এই ক্ষেত্রে দোদুল্যমান ও দৃশ্চিন্তাঘ্ত।

মুজাহিদ (রা)ও ইবন আব্মাস (রা) হইতে অনুজুপ বর্ণনা প্রদান করেন।
মালিক (র) হইতে পর্যায়ক্রু্মে আশহাব ইব্ন আবদুন আযীয, ইউনুস ও ইবৃন জারীর (র) বর্ণনা করেন बে, তিনি বলেন :
 নিকট মাছ্ছলি উপস্ছিত হইত এবং সক্ক্যা হইলেই চন্ণিয়া বাইত। ফলে পরবর্তী শনিবারের

আগে আর তাহারা মাছের দেখা পাইত না। তাই এক ব্যক্তি জালের ঘের দিয়া শনিবারে পানির ভিতরে মাছ আটকাইয়া রাখিল। রবিবার রাত্রে লে উহা ধর্যিয়া রান্না করিল। আশে-পালশর লোক মাছ রান্নার ঘ্রাণ পাইন। তাহারা আসিয়া তাহাক্ এই ব্যাপার্র জিঞ্sাসাবাদ কর্রিল। সে সাফ অস্বীকার কর্রিয় তাহাদের সহিত ঝগড়ায় নিণ্ঠ হইন। যখন তাহারা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িল না, তখन বলিল : উহা ভাজা মাছেরই ঘ্রাণ। आমরা উহা ধরিতে পারিয়াছি। তারপর যथन পরবর্তী শনিবার আসিল, लে পৃর্ব্ৎৎ উशা কনিন। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি হয়ত বनिয়াছেন, দুইটি মাছ রাধ্যিয়াছেন, অতঃপর যথন রবিবার রাপ্রি আসন, লে উহা ধরিয়া ভাজি করিল। তথन অন্যান্য লোক উহার য্রাণ পাইন। তাহরা আবার আসিয়া তাহাকে জিঙ্ঞাসাবাদ করিল। তখন সে বলিন : आমি যে কৌশলে মাছ ধরিয়াছি, ইচ্ঘ করিলে তোমরাও সেইক্গপ ধরিতে পার। তাহারা প্রশ্ন কর্রিল : তুমি কি কৌশন অবনম্ন করিয়াহ ? সে তখন তাহাদিশকক উহা জানাইন। তথन হইতে তহার পাড়াপড়শীরাও সেই পথ অবলম্থন করিল। এইভাবে তাহাদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া চলিন। তাহাদের শহরটি ছিন ধাটীর বেষ্টী ঘারা সুরক্ষিত। উহার গেট তালাবদ্ধ কর্রিয়া রাখিত। যখন রাত্রিকােে তাহারা বানরে পরিণত হইন, সকাল বেলা পার্ব্ববর্ত এলাকার লোক বিভিন্ন কাজ্র তাহাদের লোজ নিতে আসিয়া শহরটি তানাবদ্ধ দেখিন। তथन তাহাদিগকে ডাকা হইল। কিষুু ভিতর হইঢে কোন উততর আসিল না। তখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া ৩্যুই বানর দেখিতে পাইন। বানরঔলি যাহাকে যাহাকে চিনিল তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিিল।

সূরা বাকারায় এই ব্যাপারে বিভিন্ন সাহবীর বিস্সারিত বর্ণনা উছ্چৃত হইয়াছে। উহাই যशেট। সকল প্রশংা ও কৃতজ্জতার প্রাপক আল্লাহ ত'অালা।

दिতীয় মত : দूপ থাকার দল ধ্রুস হইয়াছিন। মুহাম্মদ ইসহাক ... ইব্ন आব্মাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : বনী ইসরা乡নদদর জন্য যথন শনিবার মর্যাদার দিন হিসাবে নির্ধারিত হইন, তখল সে দিনের মর্যাদা রহ্ষার ব্যাপার তাহদের পরীীষ্গ নওয়া হইন। তাহা «ই ব্, লেইদিন তাহদদর জন্য মাছ ধরা ও থাওয়া হারাম করা হইল। जবস্থা এই ছিল
 তাকাইয়া দেথিত। শনিবার গত হওয়া মা্র মাছ্গলি চলিয়া যাইত। তারপর পরবর্তী শনিবার ছড়়া উহাদের দেখা মিলিত না। এইভাবে আল্নাহ্র মর্জিতে কিছুদিন চলিল। অতঃপর তাহাদের এক লোক এক শনিবারে গোপনে একটি মাছ ধরিি। অতঃপর সে উহার নাকে রশি লাগাইয়া সযুদ্র তীরে পানিতে বাঁধিয়া রাখিি। পরদিন সে উহা উঠাইয়া রান্না করিয়া খাইন। আলে পাশের লোক তাহাকে এইর্পপ করিতে দেথিয়াও নিমেধ করিল না এবং ঘৃণাও প্রকাশ করিল नা। তবে একটি দল এই জখनা নাফ্রমানীর প্রতিবাদ করিল এবং তাহাকে উহা হইতে বিরতত থাকিতে বলিন। কিন্ঠু সে আরও বাড়িয়া গেন। এমনকি প্রকাশ্যে হাটে বাজারে সে মাছ निয়া হাবির হইন। তথন একদল লোক নিমেধকারিগণকে বলিল, কি লাভ তাহাদিগকে
 আমরা আমাদের দায়িত্দ পালন করিতেছি ৫েল আল্মাহ্ আমাদিগকে জবাবদিহি না করেন। তাহা ছড়़ অাহাদের পাপাচারের প্রত ঘৃণা ও ক্ষেড প্রকাশ করিয়া তাহদিগকে সতর্ক হওয়ার জন্য সুব্যোগ দিত্তেছি। ইহার ফলে হয়ত তাহারা পাে জ্াসিবে।
 বলেন :"এই ব্যাপারে সেই বনী ইসরাঈলগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল হইল পাপাচারী, একদল নিষেধকারী ও অপর দল নীরব দর্শক। তিন দলের শ্ুু নিষেধকারীরা রক্ষা পাইল ও অপর দুইটি দল ধ্বংস হইল। এই বর্ণনাটি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অতি উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবত ইহাই তাঁহার প্রথম অভিমত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ঐই মত ইইতে ইকরামা বর্ণিত মতে পৌছিয়াছেন। অর্থাৎ নীরব দর্শক দলকেও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী আয়াতংশশ উল্য "কixi পায়। <েমন
 দ্বারা বুবা যায় বে, অন্য দুই দল মুক্তিপ্রাপ্ত।

بَبْ শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, কঠিন বা কঠোর। অন্য বর্ণনায় কষষ্টদায়ক। কাতাদা (র) বলেন : পীড়াদায়ক ও হয়রানিমূলক। মূলত সকল অর্থই প্রায় সমার্থক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।


১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা কর্রেন বে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন नোকদিগকে শক্তিশালী করিতে থাকিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে। আর তোমার প্রভু অবশ্যই শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি ফমাশীল ও দয়াময়।
 মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। অন্যরা বলেন : নির্দেশ দিলেন। এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বক্তব্যকে জোরদার করা হয় এবং উহা অনেকটা শপথথর তাৎপর্য বহন করে। তাই উহার
 সম্প্রদায়ের উপর অবশ্যই প্রেরিত হইবে।
 তাহ্হাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন কর্রিয়া তাহাদিগকেক কঠোর শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার করিবে। ইহা তাহাদের নাফরমানী, আল্লাহৃর নির্দেশাবনীর বিরোধিতা ও তাঁহার শরীআতের ক্ষেত্রে তাহাদের টাল বাহানা অর্থাৎ হারামকে হালাল বানানোর-কৃট কৌশলের স্বাতাবিক প্রতিবিষান।

এই প্রতিবিধান সশ্পর্কে বলা হয়, মূসা (আ) তাহাদিগের উপর কর ধার্য করিয়াছিলেন সাত বৎসর। কেহ বলেন, তের বৎসর। আর তিনিই সর্বপ্রথম কর ধার্য করার প্রচলন

করিয়াছিলেন। সেই অভিশঃ্ত জীবনের পর তাহারা সাময়িকভাবে রাষ্ট্র পাইয়াও যথাক্রমে গ্রীক, কাযদানী ও কালদানীদের দ্বারা তাহারা কমতাদ্যুত ও পদানত হইয়া জীবন কাটায়। অতঃপর তাহারা খ্রিস্টানদের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। তাহারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করিয়া তাহাদিগকে দর্রিদ্র ও লাঞ্ছিত জীবনের অধিকারী করে। অবশেষে তাহারা মুহামাদুর বাসূলুল্নাহ (সা) প্রচারিত ইসলামের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জিযিয়া ও খিরাজ দিয়া শাসিত হইয়া চলে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন শে, তিনি বলেন : উহা হইল রাষ্টরববিহীন থাকা ও অপরের শাসিত রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়া বসবাস করা।

আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন : উহা হইল জিযিয়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে
 দ্বারা শাস্তি প্রদানের কথা বুবানো হইয়াছে। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, ইব্ন জুরাইজ, সুদ্দী ও কাতাদা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল করীম আল-জাयরী, মু‘আন্মার ও আবদুর রায়যাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জিযিয়া আদায়কারী সম্প্রদায় তাহাদের উপর প্রেরিত হইবে।

আমার বক্তব্য এই : তাহাদের ব্যাপারে সর্বশেষ শাস্তি হইবে এই বে, তাহারা দাজ্জালের অনুসারী ও সাহায্যকারী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ ইইলে মুসলমানগণ ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হত্যা করিবে। ইহাই হইবে শেষ যুগ।
< করিয়া তাঁহার সান্নির্য্য লাভ করিবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা ও দয়া করিবেন। আলোচ্য আয়াতে শাস্তির কথা বলার পরেই রহমতের কথা একযোগে বলার উদ্দেশ্য হইল বান্দাগণ নিরাশ না হইয়া যেন আশান্বিত থাকিতে পারে। একই সংগে বহুস্থানে উৎসাহ দান ও হঁশিয়ারী প্রদানের মাধ্যমে তিনি বান্দাকে আশা-নিরাশার মাঝখানে সদা সতর্ক অবস্থায় রাখিতে চাহেন।


#   

১৬৮. পৃথিবীঢ আমি ঢাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিতত্ত করি; ঢাহাদের কতক নেককার
 ঢাহারা পথে ফির্রিয়া আলে।
১৬৯. অতঃপ্র অযোগ্য উত্তরপুরুমণণ একের পর্র এক ঢাহাদের স্থলাভিষ্বিক্তক্রপ কিতবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই ঢুচ্ম দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করে আর বনে, শীঘ্রই
 ঢাহাও গ্থণ করে। কিতাবের অभীকার কি ঢাহাদের নিকট হইতে নওয়া হয় নাই বে, ঢাহারা আন্মাহ সস্পর্কে সত্য ব্যতীত বनिবে না? এবং ঢাহারা তো উহাতে যাহা আাছ ঢাহা অধ্য়য়ও কর্র; যাহারা ঢাকওয়া অবলম্বন করে ঢাহাদের জন্য পর্রকালের আবাসই ल্রে, ঢোমরা কি ইহ অনুধাবন কর না ?
১৭০. याহার্রা কিতাবকে দৃত্তাবে ধারণ কর্রে ও সালাত কান্যে করে, আমি তো এইর্প নেক্কারগণণর পুরস্কার নষ্ট করি না।
 উম্ সৃৃি করিয়া মানব জাতিকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা বহু মত ও গোז্ঠীতে বিত্ত্ত হইয়াহে। বেমন তিনি বলেন :

 কিয়ামতের প্রতশ্রুতি বাচ্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকনকে এক্র করিয়া উপস্থিত করিন। (29: 208)।
 ধ্রন্রর লোক রহিহিয়াহ। ভেমন জিনদ্দের একজন বলিল :

অর্থাৎ অবশ্যু আমাদের ভিত্র নেককার ছাড়াও অন্যান্য ল্রেণী রহহিয়াঁছে। আমর্যা বিভিন্ন মত ও পたে বিভ্ত (৭२:১১)।




অর্থাৎ নেককার ও বদকারের এই দনঢির পরে উউ্ত্রসৃরি হইয়া যাহ্হারা আসিিল তাহাদের ভিতর কন্যাণের কিছুই ছিন না। অথচ তাহারাও তাওরাত যথারীতি তিলাওয়াত করিত।

মুজাহিদ (র) বলেন : উত্তরসূরি সেই দলটি হইল নাসারা সম্প্রদায় । মূলত উহ্র ব্যাপকার্থক।
 হয় সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিত না, অথবা সত্যকে বিকৃত করিত। কিংবা সত্যকে এড়াইয়া যাইত ও নিজেদের ভিতরে লুকাইয়া রাখিত। অতঃপর তওবা দ্বারা উহা মিটাইতে চাহিত। তারপর যখন আবার কোন পার্থিব স্বার্থ দেখা দিত, তখন আবার পূর্বানুরূপ করিত।
 দেখা দিলে তাহারা আবার সত্য বিসর্জন দিয়া উহা অর্জন করিত।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (রা) বলেন : তাহারা পাপ করিয়া তওবা করিত আল্লাহৃর নিকট যে, উহা আর করিবে না। কিন্তু যদি পুনরায় সেইর্প সুযোগ হাতে আসিত অমনি তাহা নির্দ্বিধায় প্রহণ করিত।
 প্রত্যাশা আল্লাহৃর নিকট করিত। ইহাতে তাহারাই প্রতারিত হইত।
 হইত তখন তাহাদের কোন ব্যস্তর্তা তাহাদিগকে উহা হইতে অমনোযোগী করিত না এবং কোন নিষেধাজ্ঞা উহা হইতে বিরত রাখিত না। তাহারা হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করিয়াই উহা গ্রহণ করিত।
 বিচারকগণ্ণের কেইই বিনা ঘুষে কোন রায় দিত না। यদিও তাহাদের নেতৃস্থানীয়গণ একত্র হইয়া পরস্পর শপথ করিয়া ছিন যে, তাহারা কখনও ঘুষের লেন-দেন করিবে না ও অন্যায় রায় দিবে না। অতঃপর একদিন দেখা গেল, তাহাদেরই একজন ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় প্রদান করিল। তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল : কি ব্যাপার ? আপনি যে ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় দিলেন? সে বলিল : আমাকে ক্ষমা করা ইইবে। অন্যরা ইহা তনিয়া তাহাকে নিন্দা করিল। বনী ইসরাঈলগণ তাহার এই কাজ অপসন্দ করিল। যখন সে মারা যেত, কিংবা অপসৃত হইত ও তদস্থলে সেই নিন্দাকারীদের কেহ স্থলাভিষিক্ত হইত, সেও সেই কাজই করিত। তাই আল্মাহ্ বলেন : অন্যান্যের কাছেও যদি পার্থিব প্রলোভন আসিত, তাহা হইলে তাহারাও ন্যায় ও সত্যের বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিত।
 তাহাদের উক্তন্রপ কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ কর্রিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে শক্ত প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহারা মানুমের কাছে থোদার নির্দেশিত সত্য প্রকাশ করে এবং তাঁহার কিতাবের কোন কিছুই গোপন না করে। আল্লাহ্ তা‘আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলেন :


অর্থাৎ সেই দিনটি শ্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা নিলেন যে, তাহারা মানুষের কাছে উহা যথাযথভাবে অবশ্যই বর্ণনা করিবে এবং উহার কিছুই গোপন করিবে না। অতঃপর তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল এবং উহার বিনিময় নগণ্য মূল্য উপার্জন করিল। তাই কতই নিকৃষ্ট তাহাদের সেই কেনা-বেচা (৩ : ১৮৭)।
 হইতে ইব্ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন : তাহারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় পাপ করিত এবং সর্বদাই উহার পুনরাবৃক্তি করিতে থাকিত। উহা হইতে বিরত থাকার তওবা করিত ना।
 অসংখ্য পুরস্কারের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহার কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সত্ত্ক করিতেছেন। অর্থাৎ আমার পুরষ্কার ও যাহা কিছু পরকালে দেওয়ার জন্য আমার নিকট রহিয়াছে উহা অনেক উত্তম এবং উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত যাহারা হারাম হইতে দূরে রহিয়াছে, খেয়াল খুশীমতে চলে নাই ও নিজ প্রতিপালকের অনুগত রহিয়াছে।

آَـَلَ تَعْتَلْنْ রক্ষিত পারলৌকিক অনন্ত পুরক্কার বিসর্জন দিতেছে, তাহারা কি নির্বোধ ? তাহাদের বুদ্ধি কি আচ্ছ্ন ও নষ্ঠ ইইয়া গিয়াছে ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের প্রশংসা করিলেন যাহারা নিজেদের কিতাবের উপর সুদ় থাকিয়া উহার নির্দেশিত পরবর্তী রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হইয়াছে।
 নির্দেশাবলী অনুসরণণ করিয়াছে এবং উহার নিষিদ্ধ কাজগুলি বর্জন করিয়াছে।
 নিশয় আমি এই সকন পরিওৃদ্ধ ব্যক্তিগণের পুরক্কার নষ্ট করি না।

## (1v1) 

১৭১. স্মরণ কর, যখন আমি পর্বতকে তাহাদের উর্ষ্রে উত্তোলন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ; তাহারা ভাবিল বে, উহা তাহাদের মাথায় পড়িবে; বলিলাম, আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা ঢাকওয়ার অধিকারী হও।
 আनी ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : যখন আমি পাহাড়টি উত্তোলন করিলাম। আল্লাহ্ পাক
 তাহাদের মাথার উপর তূর পর্বত তুলিয়া ধরিয়াছিলাম।
 (র) বলেন : ঝেরেশোরা তাহাদ্রে মাথার উপর উহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে কাসিম ইবৃন আবূ আইযুব্ (র) বর্ণনা করেন : অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ্র গযব মুক্ত হইয়া মূসা (আ)-এর সহিত পবিত্র ভূমির দিকে সফর করিতেছিল,
 নির্দেশ পাননার্থে তিনি উহ হৃতে তাহাদের করনীয় जমলসমৃহ প্রকাশ ও থ্রচার করিলেন।
 সত্ক করার জনা তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরা হইন।
 পাহাড়টি তুলিয়া ধরিয়া|ছিলেন। ইমাম নাসাঈ (র) রই বর্ণনাটি সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়াছেন।
 আবদ্দ্নাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন : মূসা (অ) বলিলেন : এই ঢোমাদ্র ঐ ৎশী কিতাব। ইহাতে কি কি কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে এবং কি বস্যু তোমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে তাহার বর্ণনা রহিয়াছ্র। তেমরা কি ইহ মানিয়া লইয়াছ ? তাহারা বলিল, উহা আমাদরর সামন্ বর্ণনা কর। यদি উহার পাননীয় ও বর্জनীয় কাজ্জলি সহজ হয় তাহা হইলে আযরা উহা গ্গণ কর্রিব। তিনি বনিনেনন : উহাতে যাহাই থকুক না কেন, ঢোমরা গ্রণ কর। তাহারা বनिन, ना, आামরা यতক্ষণ উহার ফর্য, ওয়াজিব, शানাল, হারাম ইত্যাদি কার্य সশ্পক্কে জাত ना হইব, ততক্ষণ আমরা উशা অহণ কর্রিব না। তাহারা বার্বার এইভাবে উহা প্রতাখ্যান কর্তিত্ছিন। তথন আাল্লাহ্ ত'আলা পাহাড়কে নির্দেশ দিলেন : উৎभাটিত হও ও উজ্खোিিত হও এবং আসমান ও যমীনের মাঝাখানে তাহাদের মাথার উপ্র ঝুল্ত থাক।

ত্থन মূসা (অ) তাহাদিগকে বলিলেন : তোমরা কি שনিতে পাইততছ না, আমার প্রডু কি বनिত্ছেন ? 'েোমরা 'যদি তাওরাত প্রহণ না কর তবে অবশাই তোমাদের মাথার উপর পাহড়টি নিক্ষিষ ইইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন : যখন তাহারা ঊপরে তাকাইয়া মাথার উপর পাহাড় দেখিতে পাইন, তখল আতংক্কে সবাই সিজদায় পড়িয়া গেল। কিত্ু বামদিক সিজদারত রাখিয়া ডানদিক বাক্কা কর্রিয়া উপরে তাকাইয়া দেথিত্তিন পাহাড়টি তাহাদের উপর পড়িতেছে কিনা। এই কারূণণই ইয়াহূhীদের এমন কোন দিন যায় না ব্যদিন তাহারা বামদিকে ভর কর্রিয়া সিজদা না করে। তাহারা ভাব, এইর্পপ সিজদাই আমাদিগকে আপদমুক রাথে।

जবশেণ্বে আবূ বকর (র) বলেন : অতঃপর আল্লাহর কিতাবের ফলকঙলি তাহাদের সামন্ন
 কোথা এথন নাই। এখন যাহা তাহাদের সামনে রহিয়াছে উহ বিকৃত, অস্পষ্ট ও বিলুঞ্ভ খায়।

ইবনে কাছীর 8 ब- 80
 তোমার নিকট তাহাদের আসন জিনিস বিকৃত করিয়া উপস্থাপন করিবে। আল্লাহৃই্ সর্বজ্ঞ।

১৭২. স্মরণ কর, ঢোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি। जাহারা বলিল, নিচয়ই। আমরা সাক্ষী রহিলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহ এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম।
১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পৃর্বে শির্ক করিয়াছে আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথড্রষ্টদের কৃতকর্ম্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে।
১৭8. এইভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তাআলা জানাইতেছেন যে, তিনি বনী আদমকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করিয়া তাহাদিগকেই সাক্ষী বানাইয়া এই স্বীকৃতি আদায় করিয়াছেন যে, নিশয় আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিপালক প্রতু এবং একমাত্র আল্মাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। যেমন আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টিই করিয়াছেন অনুক্রপ প্রকৃতি দিয়া। তিনি বলেন :

অর্থাৎ তুমি নিজ্জেকে ভারসাম্যপৃর্ণ জীবন বিধান্রর উপর প্রর্তিষ্ঠিত কর। উহা আল্লাহ্র সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই (৩০: ৩o)।

সহীহদ্ব<়ে আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন : كل مـولود يولد على النطرة অর্থাং প্রতিটি মানব শিঙ্ড স্বভাবজাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে।
 জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী বানায়, নাসারা বানায় ও মজূসী বানায়।

সহীহ্ মুসলিমে আয়াজ ইব্ন হিমার বর্ণনা করেন যে, রাসৃল (সা) বলেন : আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমি আমার বান্দাকে সঠিক দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছি সে তাহা তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছে।

বনূ সা‘আদের আসওয়াদ ইব্ন সারী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান ইবন আবুল হাসান, আস্ সিরী'আ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন সারী (রা) বলেন :

আমি রাসূল (সা)-এর সহিত চারটি জিহাদে শরীক হইয়াছি। তখন যুদ্ধ শেষে লোকগণ স্বচ্ছ ও উত্তম শস্য আহার করিত। রাসূল (সা) ইহা ত্তিয়া রাগ করিলেন। বলিলেন, লোকদের হইল কি যে, (রণাঙণণ) উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ্য ভক্ষণে মগ্ন হইয়াছে ? তখন অক ব্যক্তি বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাহারা কি মুশরিকের সন্তান ছিল না ? তখন তিনি বলিলেন : মুশরিক সন্তানগণই এখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ। ছ্যা, তবে তাহারা এখন সেই জন্মসৃত্রে প্রাপ্ত অবস্থায় নাই। অবশ্য মনে রাথিও, প্রত্যেকেই স্বাভাবজাত ধর্ম নিয়া জন্মপ্রহণ করে। যখন তাহার বোধ শক্তি সক্রিয় হয় ও ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়, তখন তাহার পিতামাতা ইয়াহূদী বানায় ও নাসারা বানায়।

হাসান (র) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ পাক তাঁহার কিতাবে ঠিক এই কথায় বলেন :
 পৃষ্ঠেদেশ হহঁতে নির্গত" করিয়া আর্মার প্রভুত্বের স্বীকৃতি প্রহণ করিয়াছিলাম।

হাসান বসরী (র) হইতে পর্যায়ক্রম্মে ইউনুস ইব্ন উবায়েদ ইসমাঈল ইব্ন উলিয়া ও ইমাম আহমদ (র) উহা বর্ণনা করেন। আসওয়াদ ইব্ন সারী'আ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, হুশাইম ইব্ন ইউনুস ইব্ন উবায়েদ ও নাসাঈ উহা বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাসান বসরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন নাই। প্রাসংগিক আয়াতও উল্লেখ করেন নাই।

অবশ্য আদম (আ)-এর মেরুদ৩ হইতে তাঁহার সন্তানদের উৎপন্ন করা এবং তাহাদিগকে ডানপন্থীতে ও বামপন্থীতে বিভক্ত করা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন হাদীসে তাহাদের আল্লাহ্কে প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দানের কথাও আসিয়াছে।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আনাস ইব্ন মালিক, আবূ ইমরান আল জাওফী, শববা, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ় বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন এক দোযথীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে : তুমি কি মনে কর যদি পৃথিবীর বুকে কৃত তোমার কোন ব্যাপার এখন তোমাকে আনিয়া দেওয়া হয় তাহা হইল তুমি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পার ? সে বলিবে : হ্যাঁ। তবে ইহা হইতে সহজ কিছু আশা করিয়াছিলাম। আমাকে আদমের পৃষ্ঠদেশে থাকিতেই এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র সহিত কোন কিছ্ শরীক করিব না। অবশ্য পরে কার্যত উহা অস্বীকার করিয়াছি।
-বার সৃত্রে সহীহ্বয়েও উহা বর্ণিত হইয়াছে।
অপর হাদীস : নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন आব্বাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, কুলসূম ইব্ন যুবায়ের, জারীর ইব্ন হাশিম, হায়়েন ইব্ন যুহাশ্মদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :
 অবস্থিত তাঁহার সন্তানগণণর নিকট হইতে শক্তু ওয়াদা গ্রহণ কয়াছেন। আদম সন্তানগণ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইয়া তাহার সামনে দজায়মান হইলে তিনি সামনা-সামনি তাহাের সাথে কথা বলেন। তিনি প্রশ্ করেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা জবাব দিল ঁ্যা, আামরা সাক্ষী ইইলাম। অতঃপর তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল যে, আমরা তো এই সব ব্যাপারে বেখেয়ান ছিনাম অথবা বনিবে ...।
 নাসাঈও তাহার সুনানের তাফসীর অধ্যায়ে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। হ্সাইন ইব্ন মুহাম্মদ্র সনদে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র)ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে ইব্ন আবূ হতিম (র) ইহা মাওকৃফ হাদীসর্রপ্প বর্ণা করেন। হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ্রে সৃত্রে হাব্মান তাহার মুস্তাদরাকেও ইহ উদ্দৃত করিয়াছেন। এই সনদে জরীর ইব্ন হাবিম হইতে কুলসুম (র)
 হয় নাই। ইমাম মুসনিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রন্ম সাঈদ ইব্ন যুবায়ের,

 ইসমাঈল ইব্ন উলিয়ার সনদ̆ও বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রম্ম সাঈদ
 বর্ণना করেন। ইব্ন আব্সাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) আওফীও ইহা বর্ণনা করেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি বহ্সূত্রে বর্ণিত ও সুপ্রমাণিত। আল্লাই ভান জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রন্ম অবূ হামयা যবঈ, আবূ হিলাল, ওয়াকী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন :
"আল্লাহ্ ত'অানা আদম (অা)-এর পৃষ্ঠদ্দশ হইতে বারি কণার মত তাহার সন্তান নির্গত করেন।"
 বে, জারীর বলেন : যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিমের ছয়দিনের শিঙ মারা গেল। তিনি বলিলেন : হে জারীর ! যৃন তুমি আমার সד্তানকে কবরে রাখিবে, তখন কাएন্নের উপরিভাগে গিঁট খুলিয়া তাহার মুখ বাহির কর্রিয়া রাখিবে। কারণ, আমার ছেনেকে বসাইয়া প্রশ্ন করা হইৰে। আমি তাহাই কর্রিলাম। যথন আমি দাফন সারিয়া অবসর হইনাম, তখন বলিলাম, আপনাকে আল্লাহ্
 থাকিয়া বে প্রত্র্রুতি দিয়াছিন সেই সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে। আমি বলিলাম হে आবুল কাসিম ! आদম (আ)-এর প্ঠ্ঠদেশে थাকিয়া কি প্রতশ্রুতি দিয়াছিন ? তিनি বলিলেন : आমাকে ইবৃন আব্বাস (রা) এই বর্ণনা ఆনাইয়াছছন ব্যে, আল্লাহ্ ত'অালা আদম (অা)-এর মেরুদఆ স্পশ্ করামাত্র কিয়ামত পর্যত্ত তাঁহার যত সন্তান হইবে তাহাদের সকলের সৃষ্ট আত্যা উহা হইতে নির্থত হইন। তখন তাহাদের নিকট হইতে অই প্রত্রিত্ লওয়া হইয়াছে বে, जাহারা একমাত্র আন্লাহ্রই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। ইহার ফনলে তাহাদের ক্রযীhান ও প্রতিপালনের দায়িত্ণ গ্রণ করা হয়। অতঃপর আঅ্মাখি

মেরুদতে ফিরিয়া গেল। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেহ জন্ম নিবে না যাহার সহিত প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান হয় নাই। তাই যে ব্যক্তি প্রতিশ্রিতির শেষাংশ পাইয়া উহা পূরণ করিয়াছে, সে প্রথমটির কল্যাণও পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষাংশ পাইয়াও উহা মান্য করিল না, সে প্রথমাংশেরও কল্যাণ পাইবে না। যে সন্তান শৈশবেই মারা গেল এবং প্রতিশ্রততির শেষটি পাইল না, সে প্রথম প্রতিশ্রুতির তথা স্বভাব ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করিল।

উপরোক্ত সকল সনদই শক্তিশালী। তবে সনদটি মাওকূফ।
ইহা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য। আল্মাহ্ই ভাল জানেন।
অপর হাদীস : ইব্ন জারীর (রা) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্মাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন : চিরুনীর সাহায্যে যেভাবে মাথা হইতে উকুন বাহির করা হয়, পৃষ্ঠদেশ হইতে তেমনি প্রাণ বাহির করা হইয়াছে। অতঃপর প্রাণঙ্ডলিকে আল্লাহ্ তাআলা প্রশ্ন করিলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। ফেরেশতারা বলিলেন : আমরা সাক্পী রহিলাম, কিয়ামতের দিন যেন তোমরা না বল, আমরা এই সম্পর্কে গাফিল ছিলাম।

আহমদ ইব্ন আবূ তাইয়িবা হইলেন আবূ মুহাম্মদ আল জুরজানী যিনি কৌমাসের কাযী ছিলেন। তিনি অন্যতম সাধক ছিলেন। নাসাঈ তাহার সুনানে তাহার বর্ণনা গ্রহণ করেন। আবূ হাতিম রাयী (র) বলেন, তাহার হাদীস গ্রহণযোগ্য। ইব্ন আদী (র) বলেন : তিনি বহু অদ্కূত হাদীস বর্ণনা করেন।

অবশ্য এই হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে আবদूর রহমান ইব্ন হামযা ইব্ন মাহ্দীও ইহা বর্ণনা করেন। মানসূরের সনদে ইব্ন জারীর (রা)ও বর্ণনা করেন। এই সনদটি সর্বাধিক বিখ্ধ্ধ। আল্মাহ্ই ভাল জানেন।

অপর হাদীস : ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : রাসূল (সা)-কে এই প্রসংগে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা‘আলা আদম (আ)-কে সৃৃি করিয়া দক্ষিণ হন্ত দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে উহা হইতে ঢাঁহার সন্তানগণ নির্গত হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, ইহাদিগকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা জান্নাতবাসীর আমল অনুসরণ করিবে। অতঃপর তিনি আবার তাঁহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। তখন অবশিষ্ট সন্তানগণ নির্গত হইল। তিনি বলেন, ইহাদিগকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। জাহান্নামবাসীর যাহা করার ইহারা করিবে। তখন একদল প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহৃর রাসূল ! তাহা হইলে আর আমল কিসের জন্য ? রাসৃল (সা) বলিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে আজীবন জান্নাতের উপযোগী আমল করিতে ইচ্ুুক হয় এবং जদ্র্পপ আমল করিয়া জান্নাতবাসী হয়। তেমনি যে বান্দাকে জাহনন্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়, সে জাহান্নামের উপঢোগী কাজের জন্য ইচ্মুক হয় এবং আজীবন তদ্রপ আমল করিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করে।

কা'নাবীর সৃত্রে আবূ দাউদ (রা) কুতায়বার সূত্রে নাসাঔ (র) ও ইসহাক ইব্ন মৃসার সূত্রে মাআন (র) হইইতে তিরমিযী (র) তাহার তাফ্সীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইউনুস ইব্ন আবদদুল আলা সূত্রে ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে এবং ইব্ন সবীর (র) রওহ ইব্ন উবাদা ও সাঈদ ইব্ন আবদুল হামীদ ইব্ন জাফ্র (র) ইহা বর্ণনা করেন।
 হিব্মান (র) তাহার সহীহ সংকলনে ইহা উদ্ধৈ কর্রে। ইমাম তিরমিযী বনেন : হাদীসটি

 সনদদ অতিরিক বর্ণনা করিয়াছ্ন। অার ইহাই এাবূ দাউদ (রা) তাহার সুনানে উযর ইবৃন খাত্তব (রা) হইতে নাঈম ইব্ন রবী'অা সূত্खে মুসলিম ইবৃন ইয়াসার (র) ... বর্ণনা করেন।

शফিি দারে কুতনী (র) বলেন : উমর ইবৃন জুমম ইব্ন যায়েদ ইবৃন সিনান হইন আবৃ ফরোয়া রাহাবীর অনুসারী। তাহাদর বক্তব্য মালিকের বক্ব্য হইতেও সঠিক। আল্লাহইই ভান জানে।

আমার বক্তব্য (অ্থহার) : ইমাম মালিক ইচ্ছাকৃত্ডাবেই নুআঈম ইব্ন রবীজার উল্নেখ করেন নাই। কারণ, নুঅাঈমের অবস্থা অহার জানা নাই এবং তিনি তাহাকে চিনেন না। এই হাদীস ছাড়া जার কোথাও তাহার পরিচিতি নাই। এই কারণণই একদন রাবীরী উন্ন্থে করা হয় নাই যাহাদের সন্ঠোষজনক পরিচিতি ছিল না। ফনে অনেক মারফু হাদীস মুরসান ও অনেক মাওকৃফ হাদীস মাকহু হিসাবে বর্ণিত হইয়াহে। जাল্লাহইই সর্বজ্ঞ।

অপর হাদীস : রই আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসংগে ইমাম তিরমিবী (র) বলেন : আব̨ আবদ ইবุন হু্যাইদ (র) ... অবু হুায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, নবী করীম (সা) বলেন : আল্লাহ্ পাক যথন जাদম (আ)-কে সৃষ্টি করিলেন তখन তাহার পিटঠ হাত বুলাইলেন। সংগে সংণগ কিয়ামত পর্যন্ত आদম্মর যত সন্তান তিনি সৃষ্টি করিবেন তাহাদের সকলেে প্রা৭সত্তা
 একটি নृরের সাদ তিলক চমকাইতেছে। তাহাদিগকে আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা ছইল। তিনি বলিলেন : প্রডু হে ! ইহারা কাহারা ? আল্gাহ বলিলেন, ইহারা তোমারই সত্তান-সন্ততি। তখন তিনি একজনকে তাহাদর মধ্য ইইতে দেখিয়া অবাক হইলেন। তহার দুই চক্ষু ম্যাবর্তী স্থান একটি নূর্রে টীকা চমকাইতেছিন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : হে প্রডু ! এই লোকটি কে ? আাল্লাহ্ বলিলেন : তোমার সন্তানদ্রে শেষ উম্মচসমূহের একজজ। ইহার নাম দাঊদ। তিনি বলিলেন, হে প্রভু ! তাহার বয়স কত নির্ধারণ করিয়াহ ? আল্লাহ্ বলিলেন : যাট বছর। তিনি বनিলেনন : হে থ্রভু ! আমি আমার বয়স হইতে চল্লিশ বছ্র তাহাকে দান কর্রিনাম। অতঃপর आদম (অা)-এর নির্ধারিত বয়স যখন পৃর্ণ ইইন তথন মাनাকুন মউত উপস্থিত হইলেন। আদম (অ) বनিলেন : আমার কি এথনও চল্মিশ বৎসর বয়স বাকী নেই ? মাनাকুল মাউত বनিলেন : আপনি কি টহা আপনার স্তান দাউদকে দান করেন নাই ? আদম (ज) ইহা লইয়া ঝাগড়া করিলেন। তাই তাহার সন্তানর্রা ঝাগড়াটে হইন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তাহার সד্তানরা ভুলের শিকার হইন। তিনি ๙ট্রির শিকার ইইলেন। তাই তাহার সত্তানরাও ๔্রিম্মুভ্ত थাকিন না।

 সূడ্র ইश বর্ণনা করেন। অতঃপ্র তিনি বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তনুযায়ী হাদীসটি সহীছ, কিত্ু সহীহু্যে উহা সংকলিত হহ্য নাই।
 হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাহার বর্ণনায় অতিরিক্ত বক্বব্য ইইল এই : "অতঃপর আদমের সামন্ন তাঁহর সত্তানণণকে উপস্থি করা ইইন। তারপর আল্লাহ্ বলিলেন : হে আদম। এই इইল তোমার সন্তানবৃন্দ। তখন দেখা গেন তহাদের ভিত্র পগু, অন্ৰ, কুষ্ঠ, রোগী ও নানাবিধ ব্যাধ্পিম্ত লোক রহিয়াছে। তখন আদম (অ) বলিলেন, আমার সন্তানদের এই দশা করিয়াছু কেন ? তিনি বলিলেন : যাহাত্ত তুমি আমার নিয়ামতের জন্য কৃত্ঞতা অদায় করিতে পার।
 হে আদম! উহারা তোমার সন্তানদদর মধ্যকার নবীণণ। অতঃপপর বর্ণনাকারী পৃর্বনুহুর্গ দাউদের ঘটনা বর্ণনা করেন।

जপর হাদীস : आবদুর রহমান ইবৃন কাতাদা (র) ... হিশাম ইব্ন হাকীম (রা) বর্ণনা করেন ভে, হিশাম বলেন : "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিল, ঢে আাল্লাহ্র রাসূল ! যাহা কিছू প্রকাশ পায় তাহা কি মানুব্যের কাজ, না মানুব্রের মাধ্যচে পৃর্ব নির্ধারিত কাজখলির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তখন আল্নাহূর রাসূল (সা) বলেন : আা্লাহ্ ত'আলা আদম্মে পৃষ্ঠ হইঢে তাহার সד্তানগণকে বাহিন করিলেন। অতঃপর তাহাদের সাক্ষ ঐহণ কর্য়া তাহাদিগকে সাক্ষী রাথিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে দুই তানুতে ঠাই দিয়া বলিলেন : এই দল জান্নাতী ও এই দল জাহন্নাयী। সুতরাং জান্নাতীরা স্বডাবणই জান্নাতের কাজ করার জন্য সক্রিয় থাকে এবং জাহন্নামীরা জাহান্নাম্রে কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বিত্নিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস : यঈফ রাবী জাফ্র ইব্ন যুবাब্যের (র) ... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, তিনি বলেন : রাসূনूল্बাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্মাহ্ যখন তাঁহার সৃষ্ঠিকর্य লেষ করিলেন, তখन ডানপহ্হিগণকে ডান হাতে ও বামপহ্হিণণকে বাম হাত্ ধারণ কর্রিয়া বলিলেন, হে ডান হাত্ জামলনামা প্রাপকবৃন্দ! তাহারা জবাব দিন : আমরা উপস্থিত আছি। তিনি বनिনেেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপানক নহি? তাহারা বলিল : হাঁ। অতঃপর তিনি ডাকিলেন : হে বাম হাতে আমালনামা প্রপকবৃন্দ ! जাহারা জবাব দিন : আমরা হাবির। তিনি প্রু করিল্লেন : আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? তাহারা জবাব দিল : হ্যা। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মিনাইয়া ফেনিলেন। তখন এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিল : হে প্রভু ! উতয় দলকে মিলাইয়া কেনিনেন কেন ? তিনি বলিলেন : ইश ছড়াও তাহাদের অনেক করণীীয় কাজ রহহিয়াছে। তাহারা লেইधলি করিবে। এখানে যাহা করিলাম তাহা এই জন্য বে, তাহারা ভ্যে किয়াম্ের দিন না বলিতে পারে, আयরা ইহার কিছুই জানিতাম না। जতঃপর তিনি তাহাদিগকে আদমের পৃণ্ঠে ফিন্রাইয়া দিলেন। ইব্ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস : আব̨ জাফ্র রাयী ... উবাই ইব̣ন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आলোচ্ आয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংথগ তিনি বলেন :
"লেইদিন आদম (আা)-এর সামনে কিয়ামত পর্যত্ত সৃষ্টি হওয়া তাহার সকন সন্তান-সత্ততিকে সমবেত করা হয়। তাহাদিগকে স্ব-স্ব আকৃত্তিত হাবির করা হয় ও কথ্থা বনান শত্তি দেওয়া হয়। তারপর তাহাদের নিকট হইতে প্রত্রুতত প্রহণ করা হয়। তাহাদিগকে বলা হয় বে, তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্ প্রদান কর বে, আমি কি তোমাদের প্রতিপানক প্রভু নহি ? তহারা
 ভূখఠকে সাঞ্পী রাখিলাম, সাক্ষী রাখিলাম তোমাদের পিত আদমকে ভ্যে কিয়ামতের দিন তোমরা না বন, জামরা এই ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা জানিয়া রাখ, आমি ডিন্ন কোন প্রডু নাই এবং আমি ছড়া কোন পত্পিানক নাই। সুত্রাং আযার সহিত কাহাকে বা কোন কিছুকে শরীক বানাইও না। बবশ্যই आমি যथাশীঘ্র তোমাদhর নিকট রাসূন পাঠাইব। তাহরা ঢোমাদিগক্ক রই প্রত্র্রিতি ও শপথ সশ্পর্কে সতর্ক করিবে। আর তোমাদ্দর নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিবে। তখন তাহারা বনিল : অামরা সাক্ষ দিতেছে, নিষ্য় জপনি জামাদের প্রিপানক ও পডু। আপনি ছড়़ আমাদের কেোন প্রতিপানক প্রভু নাই। আাজ আমরা আপনার আনুপ্য ও ইবাদতের প্রিশ্র্রততি দান করিলাম। তथন তাহাদের পিতা আদय তাহাদের দিকে তাকাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাদের ভিতর ধনী ও দরিদ্দ, সুদ্র্ ও কৃৎসিত সব ধরণণর মানুষ রহিয়াহছ। তখন তিনি বনিলেন : হে আমার প্রতিপালক ! তাহাদর সকলকে সমান করিলেন না কেন ? তিনি বনিলেন : আমি কৃতজ্ঞण পাইতে ভানবাসি। আদম (অা) আরও ケেথিলেন : তাহাদের মধ্যে সূর্ব্রে মত আলোকদীও নবীগণ রহিহ়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে রিসালাতের দায়িত্ পানनের জন্য বিশে প্রত্শ্রুতি প্রহণ করা হইন। তাই আন্লাহ্ তাজা বলেন : "जার ম্মরণ কর, আমি যখন নবীগণের নিকট হইতে প্রত্র্রুতি গ্থহণ করিলাম। এই সব কারণেই আল্নাহ্ ত'জালা বলেন : তাই তোমাকে দীনে হানীকে প্রিষ্ঠিত রাখ, উহা হইল আল্লাহ্র প্রকৃতিজ্রাত দীন।" অনাত্র তিনি বনেন : এই সতর্কীকরণ তো আদি সতর্কীকরণণর পুনরাবৃত্ত। তিনি আরও বলেন : আমি তাহাদের অধিকাংশকেই পতিশ্রুতির উপর পাই নাই।

আাবদুল্নাহ ইবৃন ইমাম আহমদ (র) जাহর পিতার মুসনাদদ এবং ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন
 বর্ণনা কর্রে।

হুজাহিদ, ইকনামা, সাफ্দদ ইব্ন যুবাল্য়র, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (জ) প্রমুখ বহ পৃর্বসূরি এই হাদীসের অনুকृcে বর্ণনা ঞ্রদান কর্রে। তাই প্রসংগ্গঢি দীর্ঘায়িত করিয়া হাদীস ও आসারসহ সবিস্ৰারে আলোচনা শেষ করিলাম। অাল্মাহ्ই একমাত্র সহায়ক।

আनোচিত হাদীস ও আসারমমমহ প্রমাণ দেয় বে, আল্gাহ ত'আনা আদম সন্তানণণকে তাহার পৃষ্ঠদ্দশ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতী ও দোযখীর বিভক্তি দেখাইয়াছেন। তবে তখন

 आবদूন্নাহ ইব্ন উমর (রাা)-এর বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। आায়া আগেই বলিয়াছ্ছি বে, এই

 বিশ্পাসী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। आবৃ হৃায়রা (রা) আয়াজ ইব্ন হিমার ও আসওয়াদ ইবৃন সার্রীज হইতে হাসান বসরীর হাদীলে উহা স্পট হইয়া িিয়াছছ। তাই তাহারা অয়াতের ব্যাথ্যা প্রসৃগগে বলেন : আল্লাহ পাক আদন্মে প্রত্শ্রুতির কথা বলেন নাই। বলিয়াছেন বনী আদম্মের


 তিনিই পৃথ্থিবীতে তোমাদে এক দলের পর जপর দনকে স্থনাভিযিক্ত কর্রিয়াছেন (৬: ১५()।
 স্ললাভিবিক্ত করা হইয়াছে (২৭ : ৬২)।
 করিয়াছি লেষ জাতির বশশধরর্রপপে (৬ : ১৩৩)।

অতঃभर এथान তिनि বनেन : जर्था؟ তাহাদিগকে आমি আমার প্রভুত্রেন স্থীকৃতিদাতার্রাপ ও কথ্যায় পাইয়াছি। (৭:১৭२)।


 মুশরিকগণণর জন্য ইহ সষষ্ব নহে বে, তাহারা আল্লাহর ঘরসমৃহ জাবাদ করিবে। কারণ,
 তাহারা কথায় দিতেছে না, দিতেছে তাহাদে ভবে বা অবস্থায। ইহার অপর উদাহরণ হইল


এতাবে কোন কিছ্ম চাওয়াও কথনও কথায় ও কথনও তবে হইয়া থাকে। বেসন আল্লাহ্ বनেন : সরবরাহ করা হইয়াছে।

তাহারা বলেন : এই সব কিছू দনীল প্রমাণে দারা আয়াতের যে তাপর্য বুবা যায় তাহা এই শে, আয়াতটি মুশরিকদের শির্কের বিরুদ্ধে একটি শ্রধান যুক্তি। যদি ইহ जাওহীদ ও পভুত্বের স্বীকৃতি आদাল্যের ব্যাপার হইত তাহা ইইলে উহার প্রত্যেকটি ব্যাপারই ঊল্লেখ করা হইত। यদি বলা হয, রাসৃন (সা)-কে থবর দেওয়ার জন্য তাহার অস্তিত্ৰ যথেষ্ট, উহার জবাব এই বে, হুশরিকদের মিথ্যাবাদীরা রাসূন (সা)-এর আনীত সকক কিছুকেই মিথ্যা বলিত, "্বু তাওלীদের द্যাপারই নহে। তাই ইহাকে একটি স্বত্ত্র দনীল হিসাবে পেশ করাইয়াছে।



 আयরা মুশরিক হইয়াছি।

#       سَسَّ  

১৭৫. তাহাদিগকে ঐ বটক্তির বৃত্তান্ত পাঠ করিযা খনাও যাহাকে আমি নিদর্শন দিয়াছিলাম, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।
১৭৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহা দ্মারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়। উহার উপর ছুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং ছুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও তদ্রপ : তুমি এই সব বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।
১৭৭. বে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ!
 বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ই<্ন মাসউদ (রা) হইতে আবদুর রায়্যাক (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : উক্ত ব্যক্তি হইল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বালআম ইব্ন বাউরা।

মানসূর (র) হইতে ๗‘বাসহ একাধিক বর্ণনাকারীও উহা বর্ণনা করেন। আব্রাস (রা) হইতে কাতাদা সূত্রে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূরা (র) বলেন : লোকটি হইল সায়ফী ইব্ন রাহিব।

কা‘ বলেন : লোকটি বলকাবাসিগণের অন্যতম। সে ইসমে আজম শিখিয়াছিল এবং সে বায়তুল মুকাদ্দাসে জাব্বারীনদের সহিত থাকিত।

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে আওফী (রা) বলেন : লোকটি ইয়ামানের অধিবাসী এবং তাহার নাম বালআাম। আল্লাহ্ তাআআলা তাহাকে নিদর্শন দান করিয়াছিলেন। অতঃপর সে উহা বর্জন করিল।

মালিক ইব্ন দীনার বলেন ：সে বনী ইসরাঔল সম্প্রদায়ের অন্যতম আলিম ছিলেন। তাহার দু＇আ ও মুনাজাত অবশ্যই কবূল হইত। তাই যে কোন কঠিন সমস্যায় তাহাকেই সামনে আগাইয়া দেওয়া হইত। মূসা（আ）তাহাকে মাদায়েনের বাদশাহ্র নিকট তাহাকে আল্নাহৃর পথে ডাকার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি প্রলোভনে পড়িয়া আল্মাহৃর দীন বর্জন কর্রিলেন ও বাদশাহর দীন গ্রহণ করিলেন।

ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা（র）বলেন ：তিনি হইলেন বালজাম ইব্ন বাউরা। মুজাহিদ ও ইকরামা（র）ও অনুরূপ বলেন।

ইব্ন জারীর（রা）．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন ：লোকটি হইল বালআম।
আবদুল্নাহ্ ইব্ন আমর হইতে ．．．৩＇বা（রা）আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ： লোকটি হইল তোমাদেরই সাথী উমাইয়া ইব্ন আবুস সালত। অন্য সূত্রেও তাহার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই ব্যাখ্যাই সঠিক মনে করেন। তাহার মতে আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সাথে উমাইয়া ইব্ন সালতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। উমাইয়া অতীতের আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাহার সেই জ্ঞান ভাগার তাহার কোনই উপকারে আসে নাই। তিনি রাসূলুল্নাহ্（সা）－এর যামানা পাইয়াছেন। ঢাঁহার নিদর্শন， পরিচিতি ও মু‘জ্যিযাসমূহ দেখিতে পাইয়াছেন। যাহার নূন্যতম দিব্যজ্ঞান ছিল সে অবশ্যই তাঁহাকে নকী হিসাবে চিনিতে পারিয়াছে। অথচ এত কিছ্ম জানা ও দেখা সত্ত্বেও সেই লোক তাঁহাকে অনুসরণ না করিয়া মুশরিকদের বন্গু，সহায়ক ও প্রশংসাকারী সাজিয়াছে। ৩ধ্বু তাহাই নহে，সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নিহত মুশরিক নেতাদের জন্য এর্প শোকগাথা রচনা করিয়াছে যাহা আল্লাহৃর কাছে খুবই অপসন্দনীয় হইয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে উহার নিন্দা করিনেন। বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে বে，যেই ব্যক্তি ভাষার পরিপাট্য অর্জন করা সত্ত্রেও অন্তরকে পরিপাটি করে নাই，তাহার এই কাব্যশক্তি，সূক্ষমজ্ঞান ও ভাষালঙ্কার থাকা সত্ত্বেও আল্ধাহ্ পাক ইসলামের জন্য তাহার অন্তরকে উনুক্ত করেন না।

ইব্ন আবূ হাতিম ．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন ：উহা সেই ব্যজ্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা‘আলা তিনটি মকবূল মুনাজাতের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার এক স্ত্রী ছিল এবং স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে জন্ম নিয়াছিল। তাহার স্ত্রী আব্দার করিল，তোমার তিনটি প্রার্থনার একটি আমার জন্য কর। তিনি ＜লিলেন，ঠিক আছে，তুমি কি চাও？সে বলিল ：তুমি প্রার্থনা কর ভেন আল্নাহ্ আমাকে বনী ইসরাঋলের ভিতর সর্বাধিক সুন্দরী রমণীতে পরিণত ররেন। তিনি সেই প্রার্থনা করার সাথে সাথে সে সর্বাধিক সুন্দরীতে রাপান্তরিত হইল। যখন সে দেখিতে পাইল যে，তাহা হইতে সুন্নরী রমণী আার কেহই নাই，তখন আর উহার প্রতি তাহার আকর্ষণ রহিন না। তাহার ইচ্ছা জাগিল জন্য কিছ্ম হওয়ার। তখন দ্বিতীয়বার মুনাজাত করিয়া তাহাকে কুত্তীতে র্পান্তরিত করা হইন। ফ্লে তাহার দুই প্রার্থনা শেষ হইল। এখন মাত্র একটি রহিল। তখন তাহার বংশধর ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী জসিয়া বনিল，ইহা তো একটা খারাপ＜্যাপার হইল। আমরা কোথাও মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। আপনি তাহাকে আবার মানুমে পরিণত করুন। তথন তিনি তৃতীয় প্রার্থনা দ্বারা তাহাকে প্রথমাবস্থায় ফির্াইয়া দিলেন। ফলে তাহার তিন প্রার্থনাই বেকার গেল। তাই তিনি আল বসূস নামে খ্যাত ইইলেন।

এই বর্ণনাটি অবশ্য ‘গরীব’ শ্রেণীডুক্ত। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটতূমি সম্পর্কে বিখ্যাত মত উহাই বে, লোকটি বনী ইসরাঋলদের প্রাথমিক যুপের ব্যক্তি বিশে ছিলেন । ইবৃন মাসউদ (র)-সহ বিিি্ন পূর্বপূরি जাহাই বলিয়াছেন। ইব্ন অব্বাস (রা) হইতে আनী ইবৃন আবূ তানহা (র)ও বলেন : র্তিন ছিনেন প্রতাপশালী এলাকার রক লোক। নাম ছিন বাनজাম। লে ইসম্ আক্রর জানিত।

आবদ্রু রহমান ইবุন যায়দ ইব্ল জাসলাম (র)-সर কতিপ্য় আলিম বলেন : লোকটি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। তাহার পত্রেকটি প্রার্থনা কবৃন হইত। তবে বে ব্যক্তি বলে «ে,
 जাত্ত কথা বলে। ইবৃন জারীর (র) এইর্রপ একটা অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা সশ্পৃণণ অఆ্ধ বর্ণना।

ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে आলী ইব্ন আবূ তাनহা (র) বলেন : মূসা (অা) যখन জাব্বারীনদের বিক্চেদ্ধে অবতীর্ণ ইইলেন, তখন বানজামের কাহে তাহার বঃশের ও সম্প্রদাল্যের লোকজন আসিয়া বলিল : মূসা ঘুবই কঠোর প্রকৃতির। তাহার সহিত অনেক সৈন্য আছে। তাই তিনি আমাদের ঊপর বিজয়ী হইলে आমাদিপকে ধ্রংস করিয়া ফেনিবেন। সুতরাং তুমি আন্নাহ্র কাছে ঞ্রার্থনা করিবে তিনি আমাদিগকে মূসা (অা) ও তাহার সৈন্যদের হাত হইতে কক্ষা করেন। তখন তিনি বनিলেন : অমি যদি মূসা (অ) ও তাহার সাথীগণণর বিরুদ্ধে প্রার্থনা করি তাহ হইনে আমার দুনিয়া ও আখিরাতে সবই বরবাদ হইবে। ইহ বনা সত্তেও তাহারা নাহোড়বান্দা হইয়া তাহাকে আাঁকড়াইয়া ধরিল। ফলে তিনি প্রার্থলা করিলেন। সংগগ সংগে আল্মাহ্ তাহাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা তুনিয়া নিলেন। তাই আল্নাহ্ বলেন : অতঃপর লে উशা বর্জন করে এবং শয়তান তাহার পিছনে লাগে।

সুদ্দ (র) বলেন : আল্মাহ্ পাকের ঘোষিত চল্লিশ বছরের মেয়াদ যথন উত্ৰীর্ণ হইন, তথন ইউশা (অ) নবী হিসাবে তাহাদর ভিতর আবির্ভ্রত হইলেন। তিনি বনী ইসরাঙনগণকে সমবেত করিয়া জনাইয়া দিনেন বে, তিনি মনোনীত হইয়াছছন। আর আল্ণাহ ত‘আআা তাহাদিগকে জাব্মারীন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিc্দেশ দিয়াছ্ছন। তथন তাহরা তাহার হাতে


 ইসরাظ্গনগণ্ক ভয় পাইও না। যथন তোমরা তাহাদের বিক্রেদ্দে নড়াই করিতে বাহির হইবে, তখন आiি তাহাদের উপর তোমাদদর বিজয়ের জন্য সহায়ত করিব। ফुलে তাহারা ঞৃপ্র হইয়া যাইবে। তাহাদের নিকট পার্থিব সকল টপায়-টপকরণ মजজুদ ছিল। लে যাহা চাইত তাহাই পাইত। শুু নারীর সান্নিষ্যাকে তয় পাইত। जবশেশে সে উহাতেও মত হইল। তাই



 তাহার মুসनাদ্দ বর্ণনা করেন। ভ্যেন :

হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানী (রা) হইতে আবূ ইয়ালী মুসেলী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান বলেন :

রাসূল (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমদেরকে সেই লোক সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যাহার কুরআন তিলাওয়াত এমন পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, তাহার চেহারায় আলো চমকাইবে এবং ইসলাম তার চাদর বা আচ্ছদনে পরিণত হইবে। আল্মাহৃর ইচ্ছয় তার এত উন্নতির পর সে উহা বর্জন করিয়া পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিবে। তাহার পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহার তরবারির নিয়ন্তণণ আসিবে এবং তাহার তীর শিরকের প্রসার ঘটাইবে। আমি প্রশ্ন করিলাম : হে আল্লাহ্র নবী ! শির্কের ক্ষেত্রে তীর নিক্পেপকারী বড়, না নিক্ষিপ্তরা ? তিনি বলিলেন : নিক্ষেপকারী।"

এই সনদটি উত্তম। সাল্ত ইব্ন বাহরাম কুফীদের অন্যতম নির্ভুরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন তাহাকে সিকা রাবী বলিয়াছেন।
 দিয়াছিলাম তাহার বদৌলতে আমি তাহাকে পার্থিব নীচতা ও নোংরামী হইতে উর্ধ্রে তুলিতে পারিতাম।
 ধন-সম্পদ দ্বারা প্রলুব্ধ হইল এবং উহার ভোগ-বিলাস তাহাকে নিমজ্জিত করিল। যেভাবে অন্যান্য স্থুলদর্শী মৃর্থরা পৃথ্থিীর দ্বারা প্রতারিত হয় সেও তদ্রপ হইল।
,'لُكنَّهُ اَخْلَدَّالَى الْاَرْضر তার্হাকে ধনরত্লের ভিতর সকল উন্নতি ও সুখ-শান্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। ফলে মেখানে গর্দভীও আল্লাহ্কে সিজদা করে, সেখানে বালআম শয়তানকে সিজদা করিল।

আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন নুমায়ের (র)ও অনুরূপ বর্ণनা করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র) বর্ণনা করেন বে, মুতামার তাহার পিতাকে আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন : সাইয়ার (রা) বলিয়াছেন, লোকটির নাম বালআম। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া যখr: তাহার দেশ সিরিয়া জয়া করার় জ্রন্য অগ্রসর হইলেন, তখন দেশবাসী ভীষণ ভয় পাইয়া বালআমের কাছে আসিল। তাহরা বলিল : আক্রমণকারী লোকটি ও তাহার দলবলের বিরুহ্ধে আল্লাহৃর কাছে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বলিলেন : আমার প্রতিপালকের নিরেশ্র ছাড়া आমি উহা করতে পারি না। অতঃপর তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট দু‘আর অনুমতি চাহিলে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ না করার জন্য। কারণ, তাহারা आাল্লাহ্র অনুগত বাল্দা ও তাহাদের ভিতর নবী রহিয়াছেন। তখন তিনি তাহার সম্প্রদাयকে বলিলেন- আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে নিষে४ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাহাকে প্রচুর হাদিয়া তোহফা দিল। তিনি উহা গহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিল। আবার তাহাকে অনুরোধ করিল, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা:করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উহা করিতে পারিব না। অতঃপৃর তিনি আল্লাহ্র কাছে অনুমতি লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুই বলা হইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে

বनिনেন, आমি অনুমতি চাহিলাম, কিন্ু আমাকে शাঁ-না কিছুই বলা হইন না। তখন তাহারা यूক্তি পেশ করিল, যদি অাপনার প্র ইহ অপসন্দ করিতেন তাহা হইলে সেতাবেই নিষেধ করিতেন, ভেভাবে প্রথমবারে আপনাকে নিষেব করা হইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈনগণণর বিরুক্ধে পার্থনা করিতে হাত তুলিলেন। যথন তিনি তাহাদের বিরুপ্ধে প্রার্থনা করিলেন, তাহার জিহ্মা উহা তাহারই কওমের বিরুক্ধে উচ্চারণ করিন। যখন তিনি নিজ সশ্প্রদাত্য়র বিজয়ের জন্য প্রাথ্থনা করিলেন, উशা মৃসা (আ) ও ঢাহার বাহিনীর বিজয়ের জন্য উচ্চারিত হইন। কিং্বা আল্নাহ্ পাক যাহা চাহিয়াছেন লেইভাবে হইন।

তখন তাহার সম্প্রদায় বনিল : আপনি তো আমাদের বিরুদ্ধে দু'আ করিত্তেছেন। তিনি বলিলেন, আমার জিহা তে তাহা ছাড়া অন্য কিছু উচারণ করিত্ছে না। যদি আমি আবারও
 একটি মোক্ষম পथ বাতনাইতেছি। সেই পথে হয়ত তোমরা তাহাদিগকে ঋ্রংস করিতে পারিরিবে। অল্লাহ্ পাক বিনায় অত্যत্ত নারাজ হন। यদি তাহারা ব্যভিচারে লিক্তু হয় তাহা হইলে তাহারা ষ্পংস হইবে। কারণ, আল্gাহ্ পাকই তাহদিকে ধ্রংস করিবেন। তোমরা তোমাদের यूবতিগণক্কে তাহদ্দর মধ্যে ঘোরাফ্যো করার জন্য বাহির কর। তাহারা প্রবাসী। হ়য় তাহারা ব্যভিচার্রে নিত্ত ইইবে। ফলে তাহার ঞ্পুসপ্রাণ্ত ইইবে।

বর্ণনাকারী বলেন : তথন তাহারা তাহাই করিনেন। বনী ইসরাঋনগণের.সামনে তাহাদের নারীগণ<ক ছাড়িয়া দিন। তাহাদের বাদশাহর একটি কন্যা ছিন। जাল্ধাহই তাহার সৌঁ্র্য ও জাক-জমক সপ্পর্কে ভান জনেন। তাহার পিতা তাহাকে বলিন : মূসা ছাড়া তুমি কাহারও নিকট অবস্গান করিবে না।

বর্ণনাকারী বলেন : जতঃপর বনী ইসরাঋ্লগণ ব্যভিচারে লিপ্ হইল। ইত্যবসরে বনী ইসরাঈলের গোত্রমৃহেের এক গোা্রপতি বাদশাহজাদীর নিকট আসিসিয়া তাহার অভিনাম চরিতার্থের প্র:তাব দিল। সে বলিল : আমি মূসা ছছড়া কাহার শय্যা-সংগিনী হই্যব না। তখন তাহাকে তাহার পিতার কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি আনার জন্য পাঠানো ইইন। তাহার পিতা উচ্ড গো্রপতির শষ্যা-সংগিনী হবার অনুমতি দিল। তাহারা যথন ব্যিিচার্ নিত হইন, তথন হারূল (আ)-এর জনৈনক বংশষর বর্শা নিয়া তাহাদের সম্মূvে হাবির হইন এবং উতয়কে বর্শা বিদ্দ করিল। আল্লাহ্ ত'অালা গায়বী মদদে তাহাক্ এমন শক্তিশানী করিলেন বে, লে উতয়কে বর্শাবিদ্ধ করিয়া উর্ধে তুলিয়া ধরিন। সকল লোক তাহ দেখিতে পাইন।

বর্ণনাকারী বলেন : তখন আল্লাহ তাহাদিগকে প্নেগ মহামারীর শিক্কার করিলেন। एৃলে তাহদের সত্তর হাজ্রার লোক মারা গেল।.

आবুল মু‘তামার (রা) বর্ণনা করেন «ে, আমাকে সাইয়ার (র) বনেন : বালআম তখন
 थाকিল। তখন সে দাঁড়ইয়া পেল এবং বলিল : কেন আমাকে মারিলে ? তোমার সাহনে কে
 ইইতে নামিয়া শয়তালকে সিজদা করিল। তাই আল্লাহ বলেন :

বর্ণনাকারী বলেন : সাইয়ার (র) আমাকে এই বর্ণনা খনাইয়াছেন। আমি জানিনা, ইহাতে অন্য কোন হাদীসের অংশ সংযুক্ত হইয়াছে কিনা ?

আমর বক্তব্য : আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বালআম। তাহাকে বালআম ইব্ন বাউরা ও বালআম ইব্ন আযরও বলা হয়। তাহাকে ইব্ন বাউরা ইবৃন শাহ্তূম ইব্ন কোশতুম ইব্ন মাব ইব্ন লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযরও বলা হয়। বলকা শহরের এক পল্লীতে সে বাস করিত। ইব্ন আসাকির বলেন : বালআম ইসমে আজম জানিত। অতঃপর সে দীন ইইতে সরিয়া গেল। কুরআনে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর ওয়াহাব প্রমুখ হইতে উপরোক্ত কাহিনী ২র্ণল' করেন। আল্মাহইই সর্বজ।

সালিম আবূ নयর (র) হইতে মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন : মূসা (আ) যখন বনূ কিনআনের দেশ সিরিয়ায় উপস্থিত ইইলেন, তখন বালআমের সম্প্রদায় তাহার নিকট আসিল। অতঃপর তাহারা বলিল : আগন্তুক ব্যক্তি হইলেন বনী ইসরাঈলের মৃসা ইব্ন ইমরান। সে আমাদিগকে আমাদের দেশ ইইঢে বহিকার করার জন্য আসিয়াছে। আর আমাদিগকে তাহারা হত্যা করিবে। অতঃপর এই দেশে বনী ইসরাঈলগণ বসতি স্থাপন করিবে। আমরা আপনার সম্প্রদায়। আমাদের কোন উপায় নাই। আপনার প্রার্থনা কবূল হয়। আপনি বাহির হইয়া তাহাদের জন্য বদদু‘আ করুন। সে বলিল : তোমাদের দুর্ভাগ্য বটে। তাহাদের সহিত নবী, ফেরেশতা ও মু’মিনগণ রহিয়াছেন। আমি কি করিয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করিতে পারি ? আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে যাহা জানিতে পাই তাহা তোমরা জান না। তাহারা বলিল : তাহা হইলে তো আমাদের কোনই উপায় নেই। অতঃপর তাহারা সর্বক্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া রহিল ও কান্নাকাটি করিতে লাগিল। এভবে তাহারা তাহাকে কঠিন সমস্যায় ফেলিল। এমন কি সে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া গর্দভীতে আরোহণ করিল্ এবং বনী ইসরাঈলগণের সেনাদনের পর্বতের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইল। উক্ত পর্বতের নাম হুসবান পর্বত। যখন সে পর্বতের পথে কিছুটা অগ্থসর হইল, উহা তাহার পথথ অন্তরায় হইল। তখन সে গর্দভী হইতে নামিয়া উহাকে আঘাত করিলে উহা ঢলিয়া পড়িল। গর্দভী দাঁড়াইলে তখন সে পুনরায় গর্দভীতে চড়িয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছুটা অগ্রসর ইইতেই পর্বত আবার তাহার পথে অন্তরায় হইল। আবার সে উহাকে আঘাত করিল। পুনরায় উহা ঢলিয়া পড়িল। তখন গর্দভীকে কথা বলিতে শক্তি দেওয়া হইল এবং উহা বলিয়া উঠিল : হে বালআম! তোমার দুর্ভাগ্য! তুমি কোথায় যাইতেছ ? তুমি কি আমার সম্মুথে ফেরেশতা দেখিত্ছে না ? তাহারা আমাকে দিয়া তোমাকে বাধা দেওয়াইতেছে। তুমি নবী ও মু’মিনগণের বিরুদ্ধে বদদুআ করিত্ছে। তুমি কেন উহা হইতে বিরত হইত্ছে না ? তখন সে আবার গর্দভীকে আঘাত করিল।

তখন আল্লাহ পাক তাহার রাত্তা মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে প্রার্থনা করিতে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। অতঃপর সে গিয়া হুসবান পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া মূসা (আ)-এর সেনাদল ও বনী ইসরাঈলগণের মুখোমোখী হইল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু আ ণুরু করিল। কিন্ুু সে যে দু'আই করিল, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার মুখে নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে উচ্চারণ করাইলেন। সে কল্যাণের জন্য যে দুআআ করে তাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে উচ্চারিত হয় এবং অকল্যাণের জন্য যে দু'আ করে তাহা তাহার নিজ সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চারিত হয়। তখন তাহার সম্প্রদায়

তাহাকে প্রশ্ন করিল : তুমি কি, তুমি তো তাহাদের জন্য কন্যাণের ও আমাদের জন্য অকল্যাণের দু‘আ করিতেছ। তদুক্তরে সে বলিল : যাহা হইতেছে তাহার উপর আমার কোন হাত নাই। আল্মাহৃই আমাকে দিয়া ইহা করাইতেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন : এই কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছাই তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া বক্ষের উপর পতিত হইল। তখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলিল : আমার দুনিয়া ও আখিরাত সবই গিয়াছে। এখন চক্রান্ত আর হিলাসাজী ছাড়া কিছুই করার নাই। আমি এক্ষুণি তোমদের জন্য একটি চক্রান্তেব পথ বাতলাইতেছি। তোমাদের নারীগণকে সুসজ্জিত কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যবসা-বিষ্যক পণ্য দিয়া বনী ইসরাঈলের সৈন্যগণের কাছে ফেরী করিয়া ফেরার জন্য পাঠাও। তখন यদি কোন সৈন্য তাহাদের কাহাকেও ব্যবহার করিতে চায় সে যেন উহাতে আপত্তি না করে। কারণ, তাহাদের একজনও যদি ব্যভিচারে লিক্ত হয় তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য যথেৃ্ট হইবে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিল। যথন সুসজ্জিত নারীরা সৈন্যদের নিকট গেল, তখন এক কিনআনী গোত্রপতির কন্যা কিসবতীকে শামউন ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আ)-এর গোত্রের অধিপতি যুমরী ইব্ন শূলুম দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত হইল এবং হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল এবং তাহাকে লইয়া মূসা (আ)-এর সামনে হাযির হইল। এবং বলিল- আমি মনে করি যে, আপনি এক্ষুণি বলিবেন, ইহা তোমার জন্য হারাম, ইহাব কাছে আসিবে না। মূসা (আ) বলিলেন, ইহা তোমার জন্য হারাম। সে বলিল : ‘আল্লাহৃর কসম ! আমি আপনাকে এই ব্যাপারে অনুসরণ করিব না এই বলিয়া সে নারীটিকে নিয়া নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করিল এবং তাহার সহিত ব্যডিচার করিল। আল্লাহ্ তা‘আলা তখন বনী ইসরাঈলগণের জন্য প্লেগ মহামারী নাযিল করিলেন। মূসা (আ)-এর কার্যাদি তখন আঞ্জাম দিতেন ফিনহাস ইব্ন আইযার ইব্ন হার্নন। যুমরী ইব্ন শূলুম যখন এই অপকর্ম করিতেছিল তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ততক্ষণে প্লেগ দেখা দিল। ফিনহাস এই খবর পাইয়া তাহার লৌহ নির্মিত অল্ত্রে সজ্জিত ইইয়া যুমরীর কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়কেই শয্যারত অবস্থায় হত্যা করিলেন। অতঃপর তাহাদের উভয়কে উর্ধ্রে তুলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাহার অস্ত্রগুলি বাহুতে ধারণ করিয়া কনুইয়ে ঝুলাইয়া নিলেন। অতঃপর আইযার তনয় রনিংলন : আয় আল্লাহ! যেই ব্যক্তি আপনার
 হাতে তাহার নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতর প্লৌ বনী ইসরাঈলের সর্র্বেচ্চ হিসাব মতে সত্তর হাজার ও সর্বনিন্ন হিসাবমতে বিশ হাজার লোক মাবা যয়া। অর্থা দিনের এক প্রহরের মধ্যে এই সকল नোক মারা যায়। সেই হইতে নবী ইসরাঈ্লগণ ফিনহাস ইব্ন আইযারকে दिভিন্নভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। আমর ইব্ন বাউরা প্রসংপেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :
 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলিমগণণর ভিতর মত্তভেদ দেখা দিয়াছে। আবুন নজর হইতে সালিমের সৃত্রে ই<্ন ইসহাক (ক) বলেন : বালআমের জিহা বাহির করিয়া সে জিহা বক্ষদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল উহারই্ উদাহরণ হইল জিহ্বা বাহির করিয়া চলা কুকুর।

কারণ, সেই কুকুর হাঁকাও বা নাহাঁকাও সর্বাবস্থায় উহার জিহ্না বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকিবে। কেহ বলেন : উহা বালআমের বিভ্রান্তিও উহাতে লাগিয়া থাকার উদাহরণ হইল সেই কুকুর। তাই তাহাকে ঈমানের দিকে ডাকা আর না ডাকা উভয়ই সমান। কারণ, কোন অবস্থায় সেই কামনা ও আহ্নান তাহার উপকারে আসিবে না। यেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

অর্থাৎ তাহাদিগকে ভয় দেখাও আর না দের্খাও, তাহারারা ঈমান আনিবে না (২: ৬)। তিনি অন্যু বলেন :

অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাগফিরাত চাও আর না চাও (সমান কথা)। তুমি यদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও মাগফিরাত চাও আল্লাহ্ কখনও তাহা কবৃল করিবেন না (৯ : ৮০)।

একদল বলেন : কাফির, মুনাফিক ও বিভ্রান্তদের অন্তর দুর্বল ও দিশেহারা থাকে। ফলে উহা সর্বদা ধুক ধুক করিতে থাকে। তাই সদা জিজ্বা বাহির করা কুকুরের হাঁপানোর সহিত উহাকে তূলনা করা হইয়াছে। হাসান বসরী (র) প্রমুখ হইতে এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।
 বলিতেছেন, এই কাহিনী তুমি বনী ইসরাঈলদের আলিমগণকে ম্মরণ করাইয়া দাও। তাহাদের নিকট বালআমের বিভ্রান্তির ফলে তাহার যে করুণ পরিণতি হইয়াছিল সেই কাহিনী ঐনাও। আল্লাহর এক নিয়ামত লাভকারী নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা আল্লাহ্র নিয়ামত ইসমে আজম ও মকবুল দু'আ তাঁহার নফরমানদের পক্ষে ফরমানদার নবী মূসা (আ) ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে গিয়া কিভাবে আল্লাহ্র রহমত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল—তাহা তাহাদের সামনে তুলিয়া ধর। রাসূল (সা)-এর উপর নির্দেশ ছিল ইহা তাহাদিগকে স্মরন করাইয়া দেওয়া, যাহাতে বনী ইসরাঈলের আলিমগণ চিন্তা-ভাবনা করিবে। তাহারা হয়ত বুঝিতে পারিবে বেই যমন্ায যে নবী আসেন তাহাকে মানিয়া চলা এবং তাহার পক্ষে কাজ করাই অতীতের
 পবিণতির শিকার ইইবে। আল্লাহ ত'আলা তাহাদিগকে ওয়াহীর জ্ঞানে ধন্য করিয়াছেন এবং উহার বদৌলতে তাহারা আরবের অন্যান্য গোত্র হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমখ্তি ছিল। তাহাদের সামনে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য৩লি এরুপ উজ্জ্ণল হইয়া বিদ্যমান বেকপ তাহাদের নিজ সন্তানদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং মানবগোষ্ঠীর ভিতর তাহাদের সর্বার্গে ও সর্বোত্তমভাবে তাঁহাকে অনুসরণের ও সাহায্য করার জন্য আগাইয়া আসা উচিত। কারণ, তাহাদের ন্বীগণ সেই. খবর ও নির্দেশই তাহাদিগকে দিয়া গেছেন। সুতরাং তাহাদের ভিতর যাহারা তাহদের কিতাবের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে ও উহা অন্যের কাছে গোপন করিয়াছে তাহারাও পরকালে লাঞ্ভনার শিকার হইয়াছে ও হইবে।
 প্রত্তার্থ্যান করে। তাহাদের উদাহরণ হইল সেই কুকুর যাহার জিহ্না সর্বদা লালায়িত থাকে খাওয়ার জন্য আর প্রবৃত্তি লালায়িত থাকে শৌচাগারের জন্য। তাহারা ওয়াহী ইলমের প্রভাব ও

হিদায়েতের পথ বিসৃহ হইয়া అষ্বু প্কৃতির তাড়নায় উহারই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলে। সুতরাং তাহাদের উপমা শ্রু কুকুরই হইতে পারে আর ইহ কতই নিকৃষ্ট উপমা।

সহীহ হাদীসে তাই রাসূন্নুলাহ（সা）বলেন ：ইহা হইতে নিকৃষ্ট ঊপমা আমাদের জন্য আর কিছूই নাই ब্，উপণৌকনের দ্রব্য ফিযাইয়া আনার উপমা হইন যেন কুকুরের খাদ্য যখন সে বমি করিয়া নিক্ষে করে পুনরায় তাহা ভক্ষণ করে।
 তাহারাই নিজ্রেদের ঊপর জুনুম করিয়াছে। আার তাহা হইন তাহাদ্র হিদায়়েত অনুসরণ
 চাহিদা মুতাবিক আট্যে ও লজ্জার চরম আকর্ষণ ও আসক্তি।


১৭৮．আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেথান সেই পथ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন ঢাহারাই কত্মিষ্য।

जাফ্সীর ：আল্লাহ্ ত＇আলা বলেন ：আল্মাহ্ যাকে পথ প্রর্শন করেন তাহাক্ কেহই
 হইল এবং সে নিপ্চিত্ভাবেই পথ হারাইন। আল্নাহ্ পাক অবশ্য যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং याহা চাহেন না তাহা হয় না। তাই ইবৃন মাসটদ（রা）বর্ণিত হাদীলে বলা হইয়াহে ： ان الحمد للك نحمده ونستعينه ونستغفره ونعيوذ باللّ من شرور انفسنا ومن سيناتات
 وحده لاشريك لـه واشهد ان محمدا عبده ورسوله－رواه الامام احمد واهل السنن وغيركم
जর্থাৎ নিশ্য়ই সমশ্ প্রশংসা রকমাত্র আাল্লাহ্র জন্য। আমরা তাহার প্রশংসা করিতেছি， তাঁহার সাহাय চহিতেছি，তাহার কাছে হিদায়েত কামনা করিতেছি，তাঁহার নিকট ক্যা প্রর্থ্া করিতেছে আর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কুম্শ্রণণা হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেছি， পানাহ চাহিতেছি আমাদের বদ আমলসমূহ হইতে। অল্লাহ যাহাকে পশথ প্রদর্শন করেন তাহার কোন পথ ভ্রষকারী নাই এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথज্রষ করেন অতঃপর जাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী নাই। আর আমি সাক্ষ দিত্তেছি，অাল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি এক ও
 शাদীসটি ইমাম আহমদ ও অन্যাन्य সু সান সংকলनকগণ বর্ণনা করেন।

১৭৯. नিঃসন্দেহে আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্মামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের হ্দদয় আছে, কিন্ুু তদ্ধারা তাহারা উপনক্ধি করে না; তাহাদের চক্ষু আছে, তদ্মারা তাহারা অবলোকন করে না, ঢাহাদের কর্ণ আছে, তদ্ধারা তাহারা শ্রবণ করে না। ইহারা পৰর ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিল্রান্ত। তাহারাই গাফিন।

তাফ্সীর : আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং জাহান্নামের উপযোগী বানাইয়াছি। ,وَآلْنُ অর্থাৎ বহ জিন ও মানুষকে জাহান্নামের উপযোগী করিয়াছি এই জন্য যে, তাহারা জাহান্নামের উপযোগী কাজ করে।

আল্লাহ্ তা‘লা যখন মাখলুকাত সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন, তখনই তিনি জানিতে পান তাহারা সৃষ্টি হইয়া কি কাজ করিবে। তাই তিনি উহা তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা করেন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্ধাশ হাজার বছর আগে। সহীহ মুসলিমে আবদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, নবী করীম (সা) বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতের কর্মলিপি লিপিবদ্ধ করেন আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর।

উন্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা) হইতে তাঁহার ভাগ্নেয়ী আয়িশা বিন্ত তালহার সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা)-কে এক আনসারের শিশ্ুপুত্রের জানাযার জন্য বলা হইল। তখন আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল!

সুসংবাদ সেই জান্নাতের ফ্ৰুদ্র পাখীগুলির অন্যতম পাখিটিকে! না সে কোন অপরাধ করিয়াছে, না সে উহা নুঝিয়াছে। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : হে আয়িশা ! ইহার ব্যতিক্রম তো হইতে পারে ! নিশ্চয় আল্লাহ্ ত‘আলা জান্নাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার বাসিন্দাও সৃষ্টি করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পৃর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। তেমনি তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার বাসিন্দা সৃষ্টি করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পৃর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে সহীহ্ৰ্যে বর্ণিত আছে: অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার নিকট ফেরেশতা পাঠাইলেন। তাহাকে চারিটি বিষয়ে লিপিবদ্ধ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাহার রিযিক, আয়ু, পাপ অমল ও পুণ্য আমল।

আগেই বলা হইয়াছে যে, আল্মাহ পাক যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করেন, তখন তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। অতঃপর বলেন : এই দল নিঃসসেরেহে জান্নাতী ও এই দাল অবশ্যই জাহান্নামী।

এই প্রসংগে বহু হাদীস রহিয়াহে। তকhীরের মাসা‘আলাটি বড়ই জটিল। উহা সব্বিস্তারে आলোচনার স্থান ইহা নহে।

অর্থাৎ আল্মাহ্ তা'আলা তাহাদhর হিদায়েত প্রাপ্তির জন্য যে অন্তর, চকু ও কর্ণ দিয়াছেন উহা ম্বারা তাহারা কোনই উপকার লাভ করিতেছে না। ফেমন, অন্যত্র তিনি বলেন :



অর্থাৎ আমি তাহাদের জন্য কর্ণ, চঙ্মু ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সেই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিল না। ফলত তাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন লইয়া ঝগড়া করিতে লাগিন (8৬: ২৬)।

তেমনি আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

অর্ৰৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ সাজিয়াছে। ফলে তাহারা পক্কে ফিরিবে না।
এই বক্তব্যটি ছিল মুনাফিকদের জন্য। কাফিরদের বেলায় বলা হইয়াছে :

অর্থ্ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাহারা বুঝিতেই ব্য্থ হইয়াছে। কেননা তাহারা হিদায়েতের কথাই শধু বুঝে না, অন্যসব কিছুই বুঝে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ यদি আল্লাহ তাহাদের ভিতর কল্যাণ দেখিতেন, তাহা হইনে অবশ্যইই তাহারা শ্রবণ করিত আর যদি তাহারা শ্রবণ করিত তবুও তাহারা ফিরিয়া যাইত বিমুখিতা করিয়া ( ৮ : ২৩)।

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন :

অর্থাৎ তাহাদের চোখ অন্ধ নহে, অন্ধ তাহাদের বক্ষে অবস্থিত অন্তরগুলি (২২: ৪৬)। তিনি আরও বলেন :


অর্থ্থৎ যে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিস্মৃত হয় আমি তাহার জন্য একটি শয়তান নির্যোজ্জিত করি এবং স্সেই তাহার সःগী হয়। শযতানেবাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে। (৪৩:৩৬-৩৭)।
 চঙ্ডু কর্ণণুলি শ্রু ভেগ্য দ্রব্যের দিকে নিবদ্ধ বলিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় না এবং কাহারও ডাক ๗নিয়া কিছু বুঝিতেও পায় না। যেমন আল্লাহ্ বলেন :
 পায়, কিছুই বুঝিতে পার্ না (২:১৭১)। जাই আল্লাহ্ এখানে বলেন :
 না বুঝিলেও ডাকাডাকি ঞনিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। অথচ কাফিররা তাহাও হয় না। তাহা ছাড়া পওণ্তুলিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বে প্রবৃত্তিতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহারা তাহাই করে। পক্ষান্তরে কাফিরণকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহার অনুকূল প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ তাহারা উহার বিপরীত কাজ করে;

जাহারা এক আল্লাহৃকে অস্বীকার করে এবং তাঁহার সহিত শরীক করে। এই কারণেই বে ব্যক্তি আল্মাহ্র অনুগত হয় তাহার মর্যাদা ফেরেশতা হইতেও উপরে হহয়। ত্মনি শে ব্যক্তি তাঁহার নাফরমান হয়, তাহার স্তর জানোয়ার হইতেও অধম; তাহারাই যथার্থ উদাসীন।

##  

 याহারা তাঁহার নাম বিক্ত করে ঢাহাদিগকে বর্জন কর্রিবে; ঢাহাদ্দের কৃতকর্ম্র ফন তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

তাকসীর : जাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূনুল্木াহ (সা) বলিয়াছেন :
 স্যরণ রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং ভানও বাল়েন বেজোড়।
 সনतদ বর্ণিত হইয়াহে। आাব̨ যিনাদ (র) হইতে ... ইমাম বুখারী (র) ও উহা বর্ণনা করেন।
 তাহার বর্ণায় সংল্রেজিত হইয়াহ্ : তিনি বেজোড় ভালবালেন, তিনি অক আল্লাহ তিনি ভিন্ন
 आযীय, জাব্বার, মুতাকাক্ষির, মানিক, বারী, মুসাষ্Aির, গাফফ্যের, কাহহহর, ওয়াহহাব, রায়্যাক, ফাতाহ, आनीম, কাবিय, বাসিত, খাফ্যি, রাফি, মুঈय, মুযিল, সাীী, বাসীর, হাকাম, আদল,





 বাকী, जয়ারিছ, রূশীদ, সट्रू।







 झুসলিম বর্ণনা করেন : তিনি একাধিক আলিম হইতে জান্নিতে পাইয়াছেন. ৫ে, তাহারা ইহা

কুরআন হইতে এ্রতত্রিত করিয়া হাদীসে সংতোজন করিয়াছেন। জা‘ফর ইব্ন মুহাম্মদ, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও আবূ যাত্যেদ লগভী (র)ও ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র)-ब্রর বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আসমাউল হুসনা নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ নহে। যেমন :

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ইমাম আহমদ (রা) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : কোন লোকের যখন কোন দুঃখ ও দুর্ভাবনা দেখা দেয় তখন যেন সে পাঠ করে :
اللّهم انى عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيـنى بيدك مـاض فى حكمك عدل فى قضائك اسئلك بكل اسم هولك ســـيت بـه نـفسك او انزلتـه فى كـتـابك او علمتـه احـد امن خلقكـ او استـاثرت بـه فى علم الغـيب عندك ان تـجـعل القران العظيم ربيـع قلبى ونور صدرى وجلاء حزذى بها وذهاب همى الا اذهب اللَه حزنه وهمه وابدل مكانه
তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি কি উহা শিক্ষা দিবেন না? তিনি জবাব দিলেন : যে ব্যক্তি উহা তুনিতে পাইয়াছে তাহার উচিত অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

ইমাম আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুস্তী (র) তাহার সহীহ़ সংকলনেও অনুর্দপ বর্ণনা করেন। মালিকী ইমামদের অন্যতম ইমাম আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাহার আল্-আহওয়াজী ফী শারহিত তিরমিযী’ কিতাবে উল্লেখ করেন যে, তাহাদের কিছু ইমাম কুরআন ও হাদীস হইতে আল্মাহ্ তা আলার এক হাজার নাম সং্গ্রহ করিয়াছেন। আল্মাহৃই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : মুলহিদরা ‘লাত’-কে আল্লাহর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিকৃতি ঘটাইয়াছে।
 মুশরিকক ও কাফিররা আল্লাহ্ হইতত ‘লাত’ ও ‘আল-আयীম’ হইতে ‘আল-উয্যা নামের ঊদ্টব ঘটইয়াছে।

কাতাদা (রা) বলেন : : بُلحُدُونُ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্র নামেও শির্ক করিয়াছে।
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন : التكذيب অর্থাৎ মিথ্যা বানানো। আরবদের পরিভাষায় ইলহাদ মধ্য পন্থা পরিহার, পদস্থলন, বাড়াবাড়ি ও ফিরিয়া যাওয়া। ইহা হইতেই কবরের ভিতরে লাহাদ সৃষ্টির কথা বলা হয়। অর্থাৎ কবরে মৃতকে কিবলার দিকে ফিরাইয়া রাখা হয়।

## 

১৮১. যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা ন্যায় পথ প্রদর্শন করে ও ন্যায়বিচার অনুসরণ করে।

 ন্যায় কথাই বলে এবং ন্যায়ের দিকেই ডাকে।

وْبـه يَعْدلُوْنْ করে।

সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন বর্ণনামতে উক্ত সম্প্রদায় হইন আমাদের এই মুসলিম সম্প্রদায়।
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংণগ কাতাদা (র) হইতে সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি জানিতে পাইয়াছ্ যে, নবী করীম (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে গিয়া বলিলেন : এই বক্তব্য তোমাদের জন্য। তবে তোমাদের সামনে যে পৃর্বেকার উশ্থত রহিয়াছে তাহাদিগকেও এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ মূসা (আ)-এর সম্প্রদাফ়ের ভিতরও এমন একদল রহিয়াছে যাহারা মানুষকে ন্যায় পথে ডাকে এবং নিজেরাও কথা ও কাজে ন্যায়ের অনুসরণ করে ও ন্যায়বিচার করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবী’ ইব্ন আনাস (র) হইতে আবূ জা‘ফর রাयী (র) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : অবশ্যই আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সেই অবস্থায় হ্যরত ঈসা (আ)-এর অবততরণ ঘটটিবে।

সহীহৃদ্বয়ে মু‘আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন :
لا تزال طائفة من امـتى ظاهرين على الـحق لا يضرهمم من خذلم ولا من خـافهم حتى

অর্থাৎ আমার উম্মতের কোন কোন দল সত্য নিয়া মাথা উঁচू করিয়া থাকিবে। কোন নৈরাজ্য কিংবা বিরোধিতা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি সেই অবস্থায় কিয়ামত উপস্থিত হইবে।

অপর বর্ণনায় আছে : حـتى يأتى امـر الله وهم على ذالك পর্যন্ত তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অন্য বর্ণনায় আছে :

ومم بالشانم

১৮২. যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া বেড়ায়, আমি তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এমনভাবে ধ্পংসের দিকে নিয়া যাইব বে, তাহারা টেরও পাইবে না।
১৮৩. আমি তাহাদিগকে সময় দিয়া থাকি। আমার কলা-কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।
 যে, আল্লাহ্ তা‘আলা অবিশ্বাসীদের জন্য রিযিকের দরজ্জা খুলিয়া দেন এবং পৃথিবীতে তাহাদের

জীবন-জীবিকার বিভিন্ন পথ সুগম ও সহজ করিয়া দেন। ফলে তাহারা ধোকাক় পড়িয়া যায় এবং মনে করে বে, তাহারা নিচয়ই সঠিক পণে জাছে বলিয়া এত লৌতাগ্য দেখা দিত্তো লেমন আল্মাহ অনাত্র বলেন :



 করিলাম।"ত্যন তাহারা চরম পাপাসক্ত ছিল" (৬: 88)।

তিনি অতঃপর বলেন :
 প্রশংসা নিখিল সৃষ্যি প্রতিপালকের জন্য" (৬: ৪৫)।


 লে ঢো স্পষ্ট এক সত্ককারী।


 जांক্ষিয়াত্!



आল্वार পাক বলেন:


 স্কীর্ণणা ও বিদ্বেষের প্রশ্য় দিও না। অতঃপ্র একাকী হউক বা লিখিতভবে হউক, তেমার

ঠাণা মাথায় ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ্ন তরফ হইতে এই লোকটি বে่ রাসূল্ হওয়ার দাবী নিয়া আসিয়াছে, সে কি উন্মাদ, না সুস্থ মস্তিষ্ষের তাহা কি জান ? তোমরা यদি চিন্তা-ভাবনা কর, তাহা ইইলে তাহার রাসূল হওয়ার সত্যতা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ইইয়া ধরা দিবে (৩৪ : 8৬)।

শানে নুযূন : কাতাদা ইব্ন দু‘আমা (র) বলেন : আমাদের কাছে উল্লেখ করা হইয়াছে यে, নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে দাঁড়াইয়া কুরায়েশগণকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে কাছাকাছি আসিয়া সমবেত হইলে তিনি সবাইকে হে অমুক গোত্র ! হে অমুক গোত্র ! বলিয়া সম্বেধন করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার অসীম প্রভাব প্রতিপত্তির কথা তনাইলেন। তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, এই লোকটি অবশ্যই উন্মাদ। সকাল পর্যন্ত সে চিৎকার করে। এ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইল:

 এবং আল্লাহ যাহা কিছू সৃষ্টি করিয়াছ্ন তাহার সস্পর্কে এবং ইহার সস্পর্কে বে, সষ্ববত তাহাদের নির্ধারিত কান নিকটববর্তী, সুতরাং ইহার পর ঢাহারা আার কোন কথায় বিশ্বাস করিবে!

তাফ্সীর : আল্নাহ্ ত'আলা বলেন : আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারী এই লোকণ্ণলি কি
 বস্যুর সহরক্ষ ও নিব্ধন কাহার হাতে রহিয়াহহ ? তাহারা ইহা লইয়া চিক্তা-जাবনা করিলে जব্যুই জানিতে পাইবে «ে, তিনি এমন এক অপ্রতিন্দ্দী ও অনनয শক্তি যাহার কোন উপমা ও সাদৃশ্য «ুंजिয়া পাওয়া यায় না। সুতরাং তাঁারই দীন অনুসরণ ও একমাত্র তাঁহারই ইবাদ্ত ছড়़ অन্য কোন দীন অনুসরণ বা অন্য কাহারো ইবাদত করা কথনও উচিত হইতে পারে ন। তাই তাহার একত্বের উপর ঈমান आনা, তাঁহার রাসূনকে সত্য জনা, তাহার ইবাদতের দিকে মনোব্যোপী হఆয়া, তাঁহর শরীক ও প্রতিমাসমৃহ বর্জন করা, নিজ্জেদের নিধ্ধারিত সময় নিকট<র্তী জালা ও পরকানে কঠিন শান্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকাই তাহাদের একান্ত কর্ত্যय।


 आর কোন ঐশ্রী গ্থে্তের উপর ঔমান জানার সু<্यেগ তাহাদের থাকিবে না।

आবূ হহায়রা (রা) হইঢে ... ইমাম आহমদ (র) বর্ণনা করেন :

ই<নে কাছীর 8র্থ-8৩

রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলেন : মি রাজের রাত্রিতে আামি কিছু ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি। আমি যथন সষ্ত আকাশে পপৗছইলাম, তথন উপরের দিকে তাকাইনাম। সেখানে ৩ঙু বব্র, বিদ্দুৎ ও आওয়াজ ঔনিতে পাইলাম। অতঃপর জমি একদল লোকের নিকট आসিলাম। তাহাদের পেট৩লি घরের মত বড়। উহার ভিতর বিভিন্ন জীব-জানোয়ার। বাহির হইতে স্বচ্ছ পেটের সকন কিছू দেখা যায়। প্রশ্ন করিলাম : হে জিবরাঋল ? ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন : ইशরা সুদখোর। অতঃপর যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করিলাম, তথন নীঢের দিকে
 आমি প্রশ্ন করিলাম : হে জিবরাদন ! ইহ কি ইইতেছে ? উহা যত সব শয়তনের কাও কারখানা। তাহারা পৃথিবীতে এইর্প তাভ্ব সৃষ্টি করিয়া বনী জদমকে নিথিল সৃষ্টির তত্ত্র নিয়া ভাবিবার সুভ্যো দিত্তেছে না। यদি ইহ না ইইত তাহা হইলে মানুষ সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টার বিশ্ময়কর পরিচিতি দেখিতে পাইত। অবশ্য आনী ইব্ন যায়েদ ইব্ন জুদঅান মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

## 

#  




 অাब्वाइ বबनन :



जनाब जाब्वाश्र বलनন :


 উপকারে जাসিকে না (১০: >০s)।

১৮৭. তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে'। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান তখৰ আমাদের প্রতিপালকেরই আছে। তধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাইবেন; উহা আকাশমগ্গলী ও পৃথিবীত একটি ভয়ানক ঘটনা হইবে। আকশ্মিকভাবেই উহা ঢোমাদের উপর আসিবে। ছুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বন, এই বিষয়ের জ্ঞান ৃধু আন্লাহৃর আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জানে না।
 জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন ঘটিবে ?
 কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত্তেছে ?

একদল বলেন : মক্কার কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর একদল বলেন : মদীনার ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জবাবে ইহা অবতীর্ণ হয়। প্রথম অভিমতটি সংশয়মুক্ত। কারণ, ইহা মাক্কী আয়াত। কুরায়েশরা যেহেতু কিয়ামতে বিশ্ধাসী ছিল না, তাই উহা অসষ্ভব ও মিথ্যা ভাবিয়া এইর্রপ প্রশ্ন করিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন :
"আর তাহারা বলে, এই প্রতিশ্রুত দিন কবে "ঁসিবে ? यর্দি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তো (দেখাও) (৩৪: ২৯)।

আল্মাহ্ আরও বলেন :


অর্থাৎ তাহারা এখনই কিয়ামত (দেখিতে) ঢাহিত্ছে যাহারা উহাতে বিপ্ধাসী নহে। যাহারা উহাতে বিশ্বাসী তাহারা উহাকে তয় করে। তহারা জান্ন, উशা সত্য। সাবধান যাহারা কিয়ামরে সং্শয় পোষণ করে তাহারা বিভ্রান্তির চরম্মে পৌছইইয়াছে।
 घটিবে?"
 متى (কবে পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হইয়া কিয়ামত খরু হইবে)।

 জানা আছে বিধায় তুম্মি উহা তাহার হাওয়ালা করিয়া দাও। উशা প্রকাশের নির্ধারিত সময়সৃচী আল্লাহ্ ছড়া কাহারও জানা নহে।
( সূত্রে আবদूর রায়্যাক (র) বলেন : আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের জন্য উহার বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় অणত্ত দুহ্রহ ও ভয়াবহ ব্যাপার। হাসান (র) হইতে মুআামার (র) বলেন : উহার উপস্शিতি

আাকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অত্তন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। তিনি বলেন, ইহা তাহাদের জন্য দুর্বহ হইবে।

ইব্ল আাব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বব্যুই আঘাতপ্রাষ্ত হইবে, কিছুই রেহাই পাইবে না।

आলোচ্য আয়াতংশশর ব্যাখ্যায় ইব্ন জ্রাইজ (র) বলেন : কিয়ামত উপস্থিত হইলে আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষ্ররাজী ছ্নি-বিচ্ফ্ন ইইবে, সূর্य নিশ্প্রভ হইবে, পাহাড়-পর্বত চলমান


ইব্ন জারীর (র) ${ }^{\circ}$ নির্ধারিত সময়সৃটী জানা আকাশ ও পৃথিবীר বাসিन্দাদের জন্য দूর্বহ ব্যাপার। কাতাদা (র)-রও এই মত। তাই আল্লাহ্ ইহার পরেই বলেন :
 আয়াতের ব্যাi্যা প্রসংগে সুদী (র) বলেন : আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে ইহ এর্পপ গোপন রাখা হইয়াছে বে, কোন নৈকট্য লাতকারী ফেরেশতা কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলও ইহার সময় জানেন না।
 আয়াতাংশ্রে বার্থ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) বলেন : আকশ্থিকভাব্ব কিয়ামত ঘটানোই আাল্লাহ্ ত'অালার ফায়সালা। তিনি আরও বলেন : আমরা জানিতে পাইয়াছি বে, র্রাসূল (সা) বনিতেন: কিয়ামত মানুষ্ের কাছে এরাপ আকন্থিকভাবে উপস্থিত হইবে বে, তথন কোন লোক তাহার কৃপ সংস্কারে ব্যস্ত থাকিবে, কোন লোক উহাতে পফকে পানি খাওয়াইতেছে, কোন লোক পণ্য বেচা-কেনা করিতে থাকিবে জার কোন লোক দাড়ি পান্নায় মালের ওজন দিতে থাকিবে।

ইমাম বৃথারী (র) ... অবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূল (সা) বলেন : যতক্ষণ পর্যত্ত সূর্य পশিম দিক ইইতে উদিত না হইবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। যখন উহা উদিত হইবে সবাই দেখিবে, তখন সকনেইই ঈমান আনিবে। কিন্মু তখন তাহাের ঈমান কোনই কন্যাণ দেবে না। তবে যদি পৃর্ব হইতেই লে ঈযান আনিয়া নেক আমল করিয়া থাকে, তাহার কथা স্বতন্ত্র। আর অবশ্যই কিয়ামত এমন৩াবে আসিবে «ে, ক্রেতা ও বিক্রেতা কাপড় সামনে লইয়া দাম-দর করিতেছে, অথচ বেচা-কেনা তো দূরে, অছাইয়াও যাইতে পারিবে না। এর্রপ আকস্পিকভাবে কিয়ামত ঘটিবে বে, একটি লোক দুগ্ধু দোহন করিয়া প্রতুত করিল, উহা মুবে দিয়া যাইতে পারিবে না। এর্পপ সহসা উश आসিবে বে, কেহ কৃপ সংপ্পার করিল পানি भाনের জন্য, কিষ্ুু পানি পান করিয়া যাইতে পারিবে না। এর্রপ হঠাৎ উহা উপস্থিত হইবে বে, কেহ লোকমা তুनিবে খাবার জন্য। কিন্ুু উহ যুথে দিবার ফুরসৎ পাইবে না।

সহীহ্ মুসনিশে যুহায়ের ইব্ন হারব (র) ... আবূ হরায়़রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে,
 টান দিয়াছি, কিন্তু দুж্গ তখন্নে পাত্রে আসিয়া পানককরীর মুথে পৌছিতে পারে নাই। সহসা

কিয়ামত উপস্থিত ! ক্রেতা-বির্রেতা কাপড় মেলিয়া দর দাম কষিতেছে, কাপড় তুছাইয়া হাতে নিতে পারে নাই, হঠাৎ কিয়ামত হাযির। একটি লোক পুকুরে গোসলের জন্য ডুব দিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই, অকস্মাৎ কিয়ামত দেখা দিল।
 (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : এখানে আল্লাহ বলেন যে, তাহারা তোমার ঘনিষ্ঠজন সাজিয়া তোমার নিকট হইতে কিয়ামতের নির্ধান্নিত তারিখ জানিয়া নিতে চাহিতেছে।

ইব্ন আব্বাস, (রা) আরও বলেন : নবী করীম (সা)-কে যখন তাহারা এই প্রশ্ন করিতেছেল তখন তাহারা ঢাঁহাকে খুবই সহৃদয় ও প্রীতিময় দেখিতে পাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সুশ্পষ্ট ভায়ায় জানাইয়া দিলেন, উহার জ্ঞান শ্ু আল্লাহ্রই রহিয়াছে। এমনকি তাঁহার কোন প্রিয় ফেরেশতা বা রাসূলকেও সেই সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই।

কাতাদা (র) বলেন : কুরায়েশরা আসিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে বলিল : আপনি আমাদের অত্যন্ত আপনজন। সুতরাং আমাদিগকে কিয়ামতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত কর্ণন। তাই আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।

মুজাহিদ, ইকরামা, আবূ মালিক, সুদ্দী (র) প্রমুখও এই মতের পরিপোষক।
 হইতে মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন : কিয়ামতের নির্ধারিত সময় জানার মতলবেই তাহারা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন উথ্থাপন করিয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ্ বলেন যে, তাহারা এমনভাবে প্রশ্ন করিতেছে যেন উহা তুমি মূলত জান। অথচ তোমার সেে সম্পর্কে কিছূই জানা নাই। তাই তুমি বল, উহা ত্রু আল্মাহ্রই জানা রহিয়াছে।

পৃর্বসূরিদের কাহারও নিকট হইতে মু'আম্মার (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : তুমি যেন উহা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।
 উহার বিশেষজ্ঞ। অথচ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার সমপ্র সৃষ্টির নিকট উহার প্রকাশকাল গোপন রাখিয়াছেন।

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান ఋধু আল্লাহ্র নিকটট সংরক্ষিত। পূর্ব্রোত্ত অভ্মিত হইতে এই মতটি প্রাধান্য পাবার যোপ্য। আল্লাহৃই ভাল জানেন।
 যে, কিয়ামতের খবর কেবল্ল আল্লাহ্ই রাখেন। অর্থচ এই কথাটুকু-অধিকাংশ লোকের জানা নাই।

এই কারণেই যখন জিবরাঈল (আ) জনৈক মরুবাসীর র্রপ, নিয়া মানুষকে দীনের মৌলিক কথা কয়টি শিখাইয়া দিবার জন্য রাসূল (সা)-এর সামনে একজ়ন প্রশ্লকারী হিসাবে বসিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞাতার্থে একে একে প্রশ্ন করিলেন : ইসলাম কাহাকে বলে ? ঈমান কাহাকক বলে? ইহসান কাহাকে বলে ? অবশেষে প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে ইইবে ? তখন

রাসূলুন্নাহ্ (সা) জবাব দিলেন : জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিঞ্ঞাসাকারী ইইতে ভান জানেন না। जর্থাৎ কিয়ামত সশ্পর্কে আমি আপনার চাইতে বেশী কিছু জানি না। আর কেহই উহা স্পক্কে
 السَّاءَّ

অন্য বর্ণনায় আছে, জতঃপর জিবরাদ্ণ (অ) কিয়ামতের আলামত সশ্পর্কে প্রশ্ন করেন ?
 ছড়़ কেইই কিছू জানে না। जতঃপর তিনি লেই সम্পর্কিত আায়াতি পাঠ করিলেন।

জিবরাঈল (আ)-এর প্রতিতি প্রশ্লের জবাব যখন রাসৃন (সা) দিতেছিলেন, তখন জিবরাঈল
 ভাবিতেছিলেন-কে এই ব্যত্তি বে জনার জন্য প্রশ্ন করিয়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব খনিয়া বলে : ঠিক আছू ? তই যথন জিবরাঋল (আ) বিদায় নিলেন, তখন রাসূল (সা) বলিলেন, ইনিই জিবরাঙ্ল (আ)। তোমাদিগকে দীন শিখাইতে আসিয়াছিলেন।

অनা এক বর্ণনায় আছে বে, তিনি বcেন : তিনি আমার কাছে যথন আািিতেন তখনই তাহাকে পরিচ্য করিতে পারিতাম। ৫্ুু এইবার উহার ব্যত্ক্র্ম প্পথে পরিচ্য় করিতে পারি नाई।

আমি এই হাদীসটি ইহার সনদসহ সহীহৃ, মুসনাদ ও অন্যান্য সংক্ন হইতে শরহে

 করিলেন : হে মুহাশ্মদ ! রাস্নূন্নুাহ (সা) তাशাকে প্রায় সমকণণ্ঠে জবাব দিলেন plos হাউম। তিনি প্রশ্লরিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? রাসৃন (সা) জবাব দিলেন : আল্gাহ তোমাকে রহম করুন। কিয়ামত অবশাই घটিবে। কিষু তাহার জন্য তুমি কি প্রুতি নিয়াছ। তিনি

 তাহরই সাথী হয়।

এই হাদীসটি মুসনমানগণকে বে আনन দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। সহীহৃহ্র্য ও
 রাসূন (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বহহ হাফিজ্জে হাদীস ও ফকীহ হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বनिয়া বর্ণনা করেন। হদীসটিতে দেখা যায় ব্, রাসৃল (সা) কিয়ামতের নিধ্রারিত সময় যাহা
 इইন উशার নিদণশাবলি ও আলামতসমূহ।
 বলেন : মরুন্বাসীরা যখন রাসৃন (সা)-এর নিকট আসিত, তখন তাহারা কিয়ামত কবে হইবে তাহা জান্তিতে চাহিত। তখন তিনি তাছাদর ভিতর সব চাইতে তরুণ লোকটির দিকে তাকাইয়া বनिত্তে : এই ছেলে यদি বাঁচিয়া থাকে, जাহা হইলে, তোমাদ্রু উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত তাহাকে বার্ধক্স পাইবে না।" অর্থাৎ তাহাদের মৃত্য না হওয়া পর্যত্ত সে বৃদ্ধ হইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ বকর ইব্ন শায়বা (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে রাসূল (সা) বলেন : এই ছেলেটি यদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে হয়ত কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। এই হাদীসটি ুু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হইয়াছে।

হাম্জাজ ইবุন শায়ের (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা কৃরেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? কিছুক্ষণ রাসূল (সাা) চুপ থাকিলেন। অতঃপর একটি ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : এই ছেলে यদি দীর্ঘজীবী হয় তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ ইইবে না। আনাস (রা) বলেন় : ছেনেটি ছিল আমার সমবয়সী।

আনাস (রা) ইইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ্ সংকলনের ‘কিতাবুল আদব’ অধ্যায়ে বর্ণনা করেন : পল্লী এলাকার এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কবে হইবে ? অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং উহার সহ়িত যোগ করেন : তখন মুগীরা ইব্ন তবার ছেলেটি চলিয়া গেল।

হার্রন ইব্ন আবদুল্নাহ (রা) ... আনাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন : মুগীরা ইব্ন ঔবার ছেলে যাইতেছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যদি তাহাকে দীর্ঘজীবী করা হয়, তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ ইইবে না।

আয়িশা (রা)-এ্রর বর্ণিত হাদীসে যে, ‘তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত’ বলা হইয়াছে, উক্ত অর্থ পরবর্তী হাদীসের ব্যাপকার্থক ‘কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত’ বাক্যাংশেও প্রযোজ্য।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : আমাকে আবূ যুবায়ের (র) জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্নাহকে বলিতে গনিয়াছেন : মৃত্যুর একমাস পৃর্বে আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি যে, তিনি বলেন : তোমরা আমাকে কিয়ামত সপ্পক্কে প্রশ্ন করিতেছ? উহার ইল্ম একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই সংরক্ষিত। আজ যাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে আগামী একশত বছরে তাহারা বিচরণ করিবে আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া ইহ়া বলিতেছি। এই বর্ণনাটি মুসলিমের।

সহীহৃদ্যয়ে ইব্ন উমর (রা) হইতে অনুর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূল (সা) নিঃসন্দেহে এই যুগ অত্ক্র্ম করার কথা বলিতে চাহিতেছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মি‘রাজের রাত্রিতে আমি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করি। ঢাঁহাদের মাঝে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হল। প্রথমে ইবরাহীম (আ)-কে এই বিষয় প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এই ব্যাপার আমার জানা নাই। তখন মৃসা (আ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়। তিনিও বলেন, উহা আমার জানা নাই। তখন ঈসা (আ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বলেন, উহা কখন ঘটিবে তাহা আল্মাহ্ ছাড়া কেহই জানে না। উহার নির্ধারিত কাল তাঁহারই নিকট সংরক্ষিত তবে উহার প্রাক্কালে দাজ্জাল বাহির হইবে। আমার সাথে দুইটি লৌহদঔ থাকিবে। যখনই সে আমাকে দেখিবে তখন বুলেটের মত তীব্র বেগে পলায়মান হইবে। তখন তাহাকে আল্লাহ্ তাআলা ধ্ধংস করিবেন। আমাকে দেখিয়া বৃক্ষ ও

প্রস্তর পর্ষন্ত বলিয়া দিবে : হে মুসলিম ! আমার আড়ালে এক কাফির লুকাইয়া আছে। আস, তাহাকে হত্যা কর। এইভাবে আল্মাহ্ কাফিরগণকে ধ্বংস করিবেন। তখন মানুষ নিচ্চিন্ত মনে নিজ নিজ শহর ও দেশে ফিরিয়া যাইবে। ইত্যবসরে ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা যে শহরইই অতিক্রম করিবে তাহা ধ্বংস করিয়া যাইবে এবং যে পানির উপর দিয়া যাইবে উহা পান করিয়া নিঃশেষ করিবে। তখন মানুষ আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবে। তখন আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিব। তিনি তাহাদিগকে এমনভাবে ঞ্ণংস করিবেন যে, সর্বত্র লাশ আর লাশ দেখা যাইবে এবং পৃথিবী লাশের দুর্গন্ধে ভরপুর হইবে। তখন আল্নাহ্ তাআলা এমন মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করিবেন যে, বৃষ্টির প্রবল স্রোত লাশগুলিকে ভাষাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে।

ইব্ন আহমদ (র) বলেন যে, ইয়াयীদ ইব্ন হারূন বলেন : অতঃপর পাহাড় পর্বত ধূলিস্যাৎ করা হইবে এবং পৃথিবীকে চামড়ার মত প্রশস্ত সমতল করা হইবে।

হুশায়েম (র) বলেন : অতঃপর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি হইল এই যে, এই সব ঘটার পর কিয়ামতের অবস্থা হইবে পূর্ণগর্তা রমনীর মত। কোন মুহূর্তে সে যে সন্তান প্রসব করিবে তাহা কেইই বলিতে পারে না। সে কি রাত্রে প্রসব করিবে, না দিনে করিবে এই ভাবনায় সবাই অস্তির থাকে।

আওআম ইব্ন হাওশাব (র) হইতে ইব্ন মাজা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মোট কথা, শার্ষস্থানীয় রাসূলগণও কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হইবে সে খবর রাখেন না। অবশেষে ব্যাপারটি ঈসা (আ)-এর কাছে উপস্থাপন করা হইলে তিনিও জানাইলেন যে, ইহা ঘটার মুহ্র্তটি কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। তবে উহা ঘটার নিদর্শনণুলি জানাইলেন। কারণ, তিনি এই উম্মতে শেষ পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্মাহ (সা)-এর বিধি-বিধান সমগ্গ বিশ্বে প্রবর্তন করিবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন এবং তাহারই দু‘আয় আল্লাহ্ তা‘আলা ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে ধ্বংস করিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা এই ব্যাপার তাহাকে আগাম জানাইয়াছেন বিধায় তিনি এতটুকু বলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযায়ফা (রা) বলেন : রাসূলুন্নাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন : উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকট সংরক্ষিত। যথাসময়ে তিনিই উহার প্রকাশ ঘটাইবেন। কিন্তু আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে উহার নিদর্শনাবনী সম্পর্কে খবর দিব যাহা উহার প্রাক্কালে দেখা দিবে। উহার প্রাক্কালে চলিবে শুবু ভয়ংকর ফিতনা ফাসাদ ও চরম অস্থিরতা। তখন প্রশ্ন করা ইইল, হে আল্মাহ্র রাসূল ! ফিতনা ফাসাদ তো আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু অস্থিরতা هر কির্দপ ? তিনি বলেন : আবিসিনিয়াদের ভাষায় 'হারাজ’ হইল হত্যাযজ্ঞ। তিনি আরও বলেন : তখন মানুষের ভিতর কলহ বিবাদ চরম র্গপ পরিপ্রহ করিবে। অবস্থা এই দাঁড়াইবে যেন কেহ কাহাকে চিনেই না।

সিহাহ্ সিত্তাহ্র সংকলকগণের কেহই এই সূত্রের হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। তারিক ইব্ন শিহাব (র) হইতে ইব্ন আবূ খালিদের সৃত্রে ওয়াকী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ (সা) আলোচ্য

কিয়ামত নিয়া আলোচনা করিতেন। ইসমাঈন ইব্ন আবূ খালিদ হইতে ঈসা ইব্ন ইউনুসের সূত্রে ইমাম নাসাঈ (র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী।

আমাদের এই উন্মী নবী ছিলেন রাসূলগণের সর্দার, তাঁহাদের ধারার পরিসমাপক, তাঁহার উপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক দর্রদদ ও সালাম পাঠাইয়াছেন, তিনি রহমতের নবী, তওবার নবী, তিনি নবীউল মালহামা, তিনি আকিব, তিনি মাকফী ও তিনিই হাশর অর্থাৎ তিনি সকল মানুষকে তাঁহার করণতলে সমবেত করিবেন।

সহীহ্ সংকলনে আনাসসহ ইব্ন সাদদ (রা) ইইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : "আমি ও কিয়ামত যমজর্গপপ প্রেরিত হইয়াছি। তখন তিনি তাঁহার দুই অংখ্তি একত্র করিয়া যমজের র্পপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁহাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত কর। যেমন :

অর্থাৎ তুমি বল, উহা•কেবল আল্মাহ্রই জানা আছে। কিন্ত্রু অধিকাংশ লোক উহা জ্ঞাত নহে।

## (1)A)  

১৮৮. বল, আল্লাহ্ यাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন হাত নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভৃত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো তষ্র মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

তাফসসীর : এখানে আল্নাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যেন তিনি তাঁহার ব্যাপারগ্গলি আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করেন এবং সকলকে যেন জানাইয়া দেন, তিনি গায়েব জানেন না। তাই ভবিষ্যতে কি घটিবে বা না ঘটিবে তাহা আল্লাহ্ না জানাইলে তিনি কিছूই বলিতে পারেন না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

অর্থ্ণৎ অদৃশ্য ব্যাপারে জ্ঞান ওধু তাঁহারই রহিয়াছে এবং তিনি উহা কাহারো কাছে প্রকাশ করেন না (৭২: ২৬)।
 জানিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি বেশী বেশী কল্যাণ অর্জন করিতাম।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রায়্যাক (র) বর্ণনা করেন : যদি आমার জানা থাকিত যে, কখন আমার মৃত্যু হইবে তাহা হইলে জমি বেশী বেশী

করিয়া পুণ্য কাজ করিতাম। মুজাহিদ (র) হইতে ইবৃন অাূ নাজীহ (র)ও অনুজুপ বর্ণনা করেন। ইব্ন জুরাইজ (র) এইর্রপ বলিয়াছেন। তবে এই মত্তি প্রশ্ন সাপেফ্ষ । কারণ, রাসূল (সা)-রর आমল ছিন সর্বকণই নেক আমল।

অন্য বর্ণনায় আাছ, যখন তিনি কোন কাজ করিতেন, তখন তাঁার প্রতিটি কাজই ইইত
 চলিতেন। আল্লাহইই সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) যাহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন


जপর এক বর্ণনায় আছে, তাহা ইইলে অবশাjই আমি কোন কিছू ক্র্য় করিতে গিয়া জানিতম উহাতে আমার কত লাভ ইইবে। ফলে যাহাত লাভ হইবে না তাহা কিনিতাম না। পরিণাম্ম আমি দর্রি থাকিতাম না।

ইব্ন জারীর বলেন : অন্যরা উহার এইক্রপ অর্ধ করিয়াছেন বে, আমি যদি গায়েব জানিতাম তাহ হইলে অবশ্যই আমি কোন বছর ফস্সল মরিয়া যাইবে আর কোন বছর ফসলের প্রার্র্য হইবে তাহা জনিতাম এবং তদনুসারে প্রাচ্রের্यের বছর কম মূল্যে ফসল খরিদ করিয়া র্রাখিতাম ফলে ঘাটতির বছর চড়াদাম কিনিতে হইত না।
 বলেন : আমি তাহ হইলে আমার ক্ষতির ব্যাপারে জানিতে পাইয়া সতর্ক থাকার ফলে আমার কোনই ঋতি দেখা দিত না। आমি সকল কতি হইতে বাঁচিয়া যাইতাম।
 মাত্র। তিনি আল্লাহ়র আযাব ইইতে মানুষকে সর্তক করেন ও মু'মিনগণ<ে জান্নাতের সুসৎববাদ দান করেন। বেমন আল্লাহ্ তাঅালা অনাত্র বলেন :

অর্থাৎ आমি ঢোমার মাত্তামায় ক্রুর্রান অর্ত্তী কর্রিয়া উহ্গা তোমার জন্য সহজ্জবোধ্য করিয়াছি ব্যেন তুমি থোদাজীরুপণণক উशা দ্বারা সুসং্বাদ প্রদান ও বিদ্রোীী বিজান্ত সশ্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করিতে পার (১৯ : ৯৭)
১৮৯. তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি কর্রিয়াহেন ও উহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি কর্রেন যাহাত লে ঢাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে ঢাহার সহিত সংগত হয় তथन সে এক নযু গর্ভধারণ করে এবং ইহা নইয়া সে অনায়াসে চলাফের্রা কর্র; গর্ভ যখন খ্ত্তার হয় তখন তাহার্রা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আ/্লাহর নিকট প্রার্থনা কর্র, यদি ঢুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাং সন্তান দান কর, তবে আমরা অব্যশই কৃত্জ থাকিব।
১৯০. তিনি যখন তাহাদিগকে একটি ভান সন্তান দান করেন, ঢাহারা তাহাদিগকে यাহা দেওয়া হয় লে সম্বক্ধে আল্লাহর শরীী করে; কিন্ুু ঢাহারা যাহাকে শর্রীক করে আল্লাহ ঢাহা অপেক্মা অনেক উর্ধে ।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ ত'আলা আমাদিগক্ক সতর্ক করিয়া জানাইতেছেন বে, সকন মানুষকে এক আদম হইতে সৃষ্仑ি করা হইয়াছে। প্রথমে আদম হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর তাহদের উভ্য হইতে সারা দুনিয়ায় মানুষ বি্ঠার লাভ করিয়াছে। বেমন আল্লাহ্ ত'অানা অনাত্র বলেন :
 عنْدَ اللَهِ اتَقْاكُمْ
অर্থৎ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে পুরুম ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্রে বিতক্ত করিয়াছি ব্যে পরর্পরকে চিনিতে পার। নিশ্য়ুই তোমাদের লেই লোকই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাবান ব্রে সর্বাধিক মুত্তাকী ( ৪৯ : ১৩)

তিনি আরও বনেন :

 তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এৃং তাহ হইতেই তাহার 才্রী<ক সৃধ্টि করিয়াছেন (8: ))।

 ত'আना जनगত্র বলেন :

অर্शৎ आन्बाহ् পাকের ইহাও অকটি নির্দিশন বে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ইইতেই
 তিনিই তোমাদের ভিতর ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য দুইটি আআার ভালবাসা কথনও স্বাম--্তীর ভালবাসারার চাইতে বড় হইতে পারে না। তাই আন্নাহ্ ত'আলা বলেন, কোন




 চলাফিরা করে। হাসান, ইবরাহীম নাখঈ এবং সুদ্দী (র)ও এই মত পোষণ করেন। মিহরান (র) হইততে তাহার পুত্র মায়মূন (র) বলেন : সে উহা লুকাইয়া চলে।

আইয়ুব (র) বলেন : হাসানকে উহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সে তাহার গর্ভ নিয়া চলাফিরা করে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : উহার অর্থ হইল, তখনও সে পানি লইয়া দাঁড়াইতে ও বসিতে পারে।

ইবন আব্মাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : সে উহা লইয়া চলাফিরা করে ও সংশয়ী অভিযোগ তোলে যে, তাহার গর্ভ হইল নাকি ?

نَلْكًا
সুদ্দী (র) বলেন : যখন তাহার গর্ভে বাচ্চা বড় হইল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক উহার তাৎপর্য বলেন : উভয়ই শংকিত হয় না জানি কোন জীব-জানোয়ার পয়দা হইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন : এই কারণেই তাহারা প্রার্থনা জানায়—যদি আমাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দেন, আমরা অব্যশই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।

আল্নাহ্ বলেন :

অর্থাৎ অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দার্ন করেন তখন তাহারা উহাতে শরীক নির্ধারণ করে অথচ উক্ত শরীক হইতে আল্লাহ্র অবস্থান অনেক উর্ধের

এই আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসংণে বহু হাদীস ও আছার বিদ্যমান। তাফসীরকারগণ উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি ইনশাআল্লাহ্ যথা স্থানে উহা উদ্ধৃত ও পর্যালোচনা করিব এবং উহার ভিতর বিখ্ট্ধ মত কোনটি তাহাও নির্ণয় করার প্রয়াস পাইব।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন :
‘গাওয়া (আ)-র যথন সন্তান জন্ম নিল, তখন ইবলীস তাহার চারিপাশে ঘুর ঘুর করিতেছিল। মা হাওয়ার কোন সন্তান বাঁচিত না । ইবলীস বলিল—উহার নাম আবদুল হারিস রাv, তাহা ইইলে সে বাঁচিবে। তাই তিনি তাহার নাম আবদুল হারিস রাখিলেন এবং সে বাঁচিয়া রহিল। ইহা घটিল শয়তানের ওয়াহী ও তাহার নির্দেশ মতে।

আবদুস সামাদ ইবন আবদুল উয়ারিস (র) হইতে ইবন জারীর (র)ও উহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী তাঁহার তাফসীর অধ্যায়ে আবদুস সামাদ হইতে মুহাশ্দদ ইবন মুসান্নার সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন : হাদীসটি ‘হাসান গরীব’ ল্রেণীর এবং উমর ইবন ইবরাহীমের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে অনুরুপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আবদুস সামাদ হইতে তাহাদের কেছ কেহ হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার ‘মুস্তাদরাক’ সংকলরে হাদীসটি মারফূ হিসাবে আবুদস সামাদের সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া বলেন : হাদীসটির সনদ বিশ্দ্ধ, কিন্তু সহীহৃদ্ব<্যে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

উমর ইব্ন ইবরাহীম (র) হইতে আবূ মুহাম্মদ ইবন আবূ হাতিম (র) তাহার তাফসীরে মারফৃ সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) উহা তাহার তাফসীরে মারফূ সনদে উমর ইবন ইবরাহীম (র) হইতে শাজ ইব্ন ফাইয়াজের সূত্রে বর্ণনা করেন।

আমি বলিতেছি : শাজই মূলত হিলাল ইবন ফাইয়াজ, শাজ হইল তাহার ডাক নাম। মোট কথা তিনটি কারণে হাদীসটি ক্রটিপৃর্ণ।

এক : আমর ইবন ইবরাহীম বসরার লোক। ইবন মুঈন তাহাকে নির্ভরযোগ্য বলিলেও আবূ হাত্ম রাযী বলেন, তাহার হাদীস দনীল হওয়ার যোগ্য নহে। অবশ্য ইবন মারদুবিয়া (র) সামুরা হইতে মুতামাসের সনদে মারফূ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

দুই : হাদীসটি মারফূ তো নহেই, বরং সামুরার বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ইবন জারীর (র) বলেন : আবুল আলা ইবন শিখখীর ইইতে ইবন আবদুল আলা বর্ণনা করেন যে, সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) বলেন : আদম (আ) তাহার পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল হারিস।

তিন : হাসান নিজেই এই আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। यদি সামুরা (র) হইতে মারফূ সূত্রে তিনি উক্তর্দপ তাফ্সীর পাইতেন তাহা হইলে অব্যশই তিনি উহার বদলে অन্য ব্যাখ্যা দিতেন না। হাসান (র) ইবৃন ওয়াকী ও ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : আদম (আ) নহেন, বরং তাহার বংশধর সম্প্রদায়গুলির কোন কোন লোক_উক্তর্রপ শরীক নির্ধারণ করিত।

মুআশ্মার (র) হইতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা বলেন : হাসান (র) বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে আদম (আ)-এর পরে তাঁার বংশধরপণের মধ্যকার শিরককারীদের কথা বলা হইয়াছে।

কাতাদা (র) হইতে যথাক্রমে বাশার বলেন : হাসান (র) বলিতেন, আয়াতে উল্লেখিত শিরককারিগণ হইল ইয়াহূদী ও নাসারা। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নিখুঁত সন্তান দান করেন। অথচ তাহারা তাহাদিগকে ইয়াহূদী ও নাসারা বানায়।

হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যা সম্বলিত এই সকল বর্ণনা বিশ্দ্ট। ইহাই আয়াতের উত্তম তাফসীর। আয়াত ইইত্ত ইহাই সুম্পষ্ট বুঝা যায়। যদি প্রথমোক্ত হাদীসটি রাসূল (সা) ইইতে সুরক্কিত বিঋদ্ধ বর্ণনা হইত তাহা হইলে হাসান (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কখনও আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন না। কারণ, উহা তাহাদের স্বীকৃত তাকওয়া ও ন্যায় নিষ্ঠার পরিপন্থী ব্যাপার। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত হাদীসটি কোন কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত বজ্তব্য। হয়ত তাহারা আহলে কিতাব হইতে আগত কাব, ওয়াহাব ইবন মুনাক্বিহ্ প্রমুখ হইতে এই বক্তব্য আহরণ করিয়াছেন। আমি অচিরেই উহা বিশ্লেষণ করিব ইনশাআল্মাহ্। সেখানে হাদীসটি মারফূ কিনা তাহা নির্ণীত হইবে। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ুরুতে আদম (আ)-এর ঔরসে ও হাওয়া (আ)-এর গর্ভে সন্তান জন্ম নিত।

তাহারা উহাকে আল্ধাহ্র বান্জ হিসাবে স্থির করিয়া নাম রাখিত আবদুজ্নাহ্ উবায়দদুলাহ ইত্যাদি। কিস্মু তাহারা বাঁচিত না। অতঃপর একদিন ইবनীস আসিয়া তাহাদিগকে বলিল-যদি তোমরা সत্তানের নাম যাহা রাখিতিছে তাহা না রাখিয়া অন্য নাম রাথ তাহা হইনে অবশ্যু সন্তান বাঁচিবে। অতঃপ্র তাহাদের অকটি পুত্র সন্তান হইন। তাহার নাম রাখিলেন-আবদুন হারিস। তাই আাল্লাহ্ ত'অালা আলোচ্য আয়াত নাयিল করেন।

ইবন্ आব্বাস (রা) হইতে বলেন : আলোচ্য আয়াতটি আদম (অ) সম্পর্কে নাযিল

 জন্য উভ্য় প্থর্থনা জনাইলেন, তখন শয়তন আসিয়া তাহাদিগকে বলিন, তোমরা কি জিনিস জন্ম দিতে যাইতেছ তাহ কি তোমরা জান ? অথবা বলিল, তোমরা প৫ জন্ম দিত্ছে কিনা जाহ কি তোমাদের জানা আছ్ ? এইजাবে সে তাহািগকে বিবিধ বাতিল ধারণায় বিযৃষিত করিন। কারণ সে নিজে চমর বির্রান্ত ! ইতিপৃর্বে তাহারা দুইচি সও্তান জন্ম দিয়াছিল। তাহার শশশবেই মারা গেন। তাই শয়তান তাহদিগকে বুঝাইল, यদি তোমরা আমার সাথে সংেোগ ছছড়া নাম রাথ তাহা হইলে সও্তানও ভাল হইবে না এবং বাঁচ্বেও না। তোমাদের আগের সন্তানেরা এই কারণণ মারা গিয়াছে। এই সব అনিয়া তাহারা তাহাদের ভাবী সন্তানের নাম রাখিল আবদুল হারিস। আল্ধাহ্ ত'‘ালা আলোচ আয়াত্ তাহই বনিলযাছেন।

ইব্ন আক্বাস (রা) হইতে যথাক্রম্ম সাঈদ ইবন যুবা<্যের, খসীফ, খাইক ও আবদুল্নাহ ইবন মুবারক (র) বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতেও আদম (অ) যখন সংগত হইলেন, ${ }^{\circ}$ " ত্থন উভয়ের নিকট ইবনীস আসিল। লে বলিল, আমি তেমাদের লেই সহছর বে তোমাদিগকে জন্নাত হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি। আমার কথা লোনার কারণণই তাহা ঘটিয়াছে। অথবা আমি তোমার গর্ভজাত বয্যুকে অবশাই শিং ওয়ালা হরিণ বানাইব। তাই উश্ প্রসব করা

 মানিতে অস্বীকার করিল। দেখা গেল, তাহদদের একটি মৃত সন্তান হইয়াছে। বিতীয়বার
 আবারও তেমাদিগকে লেই ভয় দেখাইতেছি। কিন্হু তাহারা এবারেও তাহার কথা মানিতে অ尺্ধীকৃত জানাইন। দেখা গেল, এবারেও একটি মৃত সন্তান জন্ম নিল। তাই এবার তাহারা ভাবী স্তানের নাম রাখিন আবদুন হরিিস। আলোচ আয়াতে অই ঘটনাই বুঝানো হইয়াছে। ইবন आবূ शতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই আসারণলি যুজাহিদ, সাঈদ ইবন যুবায়়ের, ইকরামা প্রমুখ তাহাদর শাগরিদগণ এবং দিতীয় c্রেণীর মধ্য হইতে কাতাদা ও সুদ্দীs মত তাবিঋ এবং পৃর্বসৃরি ও উত্তরসৃরি বহ ইমাম, মুফাস্সির ও মুহাদিস বর্ণনা কর্রিয়া আসিয়াছেন। মূলত

আল্লাহই ভাল জানেন। উহার উৎস হইন আহলে কিতাব ইইতে ঈযান প্রাপ্প সাহাবায়ে কিন্রাম। ইবন আব্বাস (রা) ইহা বর্ণনা করেন উবায় ইবন কাব হইতে। যেমন ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন :

উবায় ইবন কা‘ব (রা) হইতে পর্যায়ক্রম ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, সাফদ ইবন বাশীর ইবন উকবা। आবুল জামাহির বর্ণনা কর্রেন : যখন মা হাওয়া গর্ভবতী হইলেন, তথন णাহার निকট শয়তাन উপস্থিত হইল। लে তঁহাকে বनिন, তूমি आমার কথা মানিয়া চল, जোমার সন্তানকে নিরাপদে थাকিতে দিব। তুমি তোমার সন্তানের নাম রাথ আবদুল शারিস। মা शেওয়া উহার কথা ऊনিলেন না। অতঃপ্র তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। দ্পিতীয়বার যথন গর্তবতী হইলেন, শয়তন आসিয়া প্বর্ৎৎ বলিল। তিনি जাহা ఆনিলেন না। আবারও মৃত সন্ঠান হইন। তৃতীয়বার গর্ভবতী হইলে শয়েতান আসিয়া বনিল, এবার্রে আমার কথা না ఆনিলে চহুষ্ণদ জীব জন্ম নিবে। ইशাত ভীত হইয়া বাবা আদম ও হাওয়া তাহার পরামর্শ প্রণ করিলেন। আল্লাহইই ভাল জানেন।

এই আসারওলির উৎস দেখা যায় আহলে কিতাব হইঢে আগত সাহাবী, जথচ আহলে

 সত্য বলিয়াও গ্রহ করিও না এবং মিথ্যা বলিয়াও উড়াইও না। দিতীয়ত তাহাদের বর্ণনাখলি তিন ধরন্নর। এক ধরণণর বর্ণা আমরা কুর্ান, হাদীসের দনীলের ভিত্তিতে সত্য বলিয়া জানিতে পাই। অপর ल্বেণীর বর্ণনা কুর্ান-হাদীসের বিপরীত বিধায় মিথ্যা বनিয়া জানি। তৃতীয় c্রেণীর বর্ণনা সশ্পক্কে কুর্রণান হাদীস নীরব। এরূপ বর্ণনা সশ্পর্কে হুজুর (সা) বলেন : বনী ইসরাঋল इইতে এই ধরননে -বর্ণা গ্রহণে কোন ফতি নাই।

এই হাদীসট্টেকও আমরা হৃ্যু (সা)-এর ইরশাদ মুতাবিক সত্য কি মিথ্যা কেননটিই বলিব না। তবে হাদীসটি বনী ইসनাঈनের বর্ণনার দ্বিতীয় ल্রেণীর, না ঢৃতীয় c্রেণীর जাহা ভাবিবার বিয়। সাহাবা ও তবিিদদের যাহারা ইशা বর্ণনা করিয়াছছ তাহারা তৃত্য় c্রেণীর মনে করিয়াই বর্ণनা করিয়াছছন। তবে আমরা ছাসানের जনুসারীরা মনে করি, আয়াত্রে ইশারা ইংগিত

 ছইঢে অনেক ঊর্ধে।

তিনি বলেন : আয়াতে বে আদম ও হাওয়ার ইংগিত আসিয়াছছ উহা হইল পরবর্তীর জন্য ভূমিকা স্বকপ। আদি পিত-মাত দ্যরা অন্য পিত-মাতকে বুঝানো ইইয়াছ। ইহা ইইন


 এখানেও আকাশ না সাজানোর নকত্র বলিয়া ছ্ভিয়া মারার নকষ্র তথা সকল জতের নক্ষচ্রকেই বুঝানো হইয়াছে। ইহাই কুরআনের আলংক্করিক বৈশিষ্য।।


 (190)


○




১৯১. তাহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না ? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট।
১৯২. উহারা ঢাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, এমনকি উহাদের নিজদেরকেও নহে।
১৯৩. তোমরা উহাদিশকে সৎপথে আহ্বান করিলে উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ কর্রিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহবান কর বা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।
১৯8. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের ন্যায়ই বান্দা; তোমরা তাহাদিগকে ডাক, ঢাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, यদি তোমরা সত্যবাদী হও।

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ ( } 19 \% \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

১৯৫. তাহাদের কি চলিবার চরণ আছে ? তাহাদের কি ধরিবার হস্ত আছে ? তাহাদের• কি দেখিবার নয়ন আছে ? কিংবা তাহাদের কি শবণ করিবার কর্ণ আছে? বল, ঢোমরা যাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাকিয়াও আমার বিব্পুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যড়यন্ত্র কর এবং আমাকে আদৌ অবকাশ দিও না।
১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই নেককারগণের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন।
১৯৭. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের কোন সাহাय্য করিতে পারে না। এমনকি তাহাদের নিজেদেরও সাহায্য করিতে পারে না।
১৯৮. यদি তাহাদিগকে সৎপথে আহবান কর তবে তাহারা শবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে; কিন্ুু তাহারা দেখিতে পায় ना।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্মাহ্ তাআআলা প্রতিমা ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র শরীক করার অসারতা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কারণ, উহারা তো আল্মাহ্রই সৃষ্টি এবং তাঁহারই দয়ায় প্রতিপালিত। এমনকি উহারা মানুষের হাতে বানানো কৃত্রিম বস্তু। উহাদের তো কোনই ক্ষমতা নাই। উহারা না কাহারো ক্ষতি করিতে পারে, না কাহারো উপকার করিতে পারে। উহারা দেখেও না, ওনেও না। উহারা নিজ উপাসনাকারিগণকে কোনই সাহায্য করিতে পারে না। উহারা তো অসার পদার্থ, নড়িতে পারে না, সরিতে পারে না, দেখিতে পায় না এবং ऊনিতেও পায় না। উহাদের হইতে উহাদের উপাসকরা সর্বদিক দিয়াই পরিপৃর্ণ। উপাসকরা দেখিতে পায়, তনিতে পায় ও কোন কিছু ধরিতে পারে। অই আল্মাহ্ পাক সবিশ্ময়ে বলেন :

অর্থাৎ তোমরা কি এমন কিছুকে শরীক করিতেছ যাহারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট বস্সু ? তোমাদের সেই মা‘বূদগণের তো কোন কিছ্ইই করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বনেন :


অর্ঠৎৎ হে মানব! তোমাদিগকে একটি উদ়াহরণ দেওয়া হইতেছে, উহা শ্রবণ কর : নিশ্যয়ই যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, উহার জন্য সেই উপাস্যগণ এক জোট হইয়াও পারে না। আর যদি কোন মাছি তাহাদের কিছু ছিনাইয়া নেয় তাহা হইলে. উহারা তাহা ছাড়াইয়াও আনিতে পারে না। যেমন দুর্বল উপাসক, তেমনি দুর্বন উপাস্য! তাহারা আল্লাহ্র যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হইন। নিশ্য়ই আল্লাহ্ অশেষ শক্তিশালী, মহা প্রতাপশালী (২২: ৭৩-৭৪)।

- আল্লাহ্ পাক এখানে সুশ্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহারা নিজেদের রুযীটুকু নগণ্য মাছির হাত হইতে রক্মা করিতে পারে না আর নিজেদের সাহায্যই নিজেরা করিতে পারে না, তাহারা কি করিয়া উপাসকগণকে রুুী দিবে আর তাহাদিগকে কির্পে সাহায্য করিবে ?
 কথা নিজেরাই সৃষ্ট ও হাতেগড়া বস্তু।

, অর্থাৎ এমনকি তাহাদের কেহ কোন ক্ষ নিজ্জেদের সাহায্য করিয়া ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম (আ) ঢাঁহার সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলি ভাংগার সময় এই সকল যুক্তিই উথ্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহারা যেমন হীন বস্ৰু, ইহার উপাসকরা তাহা হইতেও হীন জীব। যেমন আল্লাহ্ পাক তাহার বক্ধুর সেই কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদিগকে জানান :
 হানার জন্য (৩৭: ৯৩) ।

जर्थाৎ অতःপর তিनि উহা চূণ-বিচূর্ণ করিলেন কেবলমাত্র বড় মূর্তিটি বাদ দিয়া—যেন তাহারা এই জন্য উহাকে দায়ী করে (২১ : (४)।

মু'আय ইবন আমর ইবন জামূহ ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) তাহাই করিয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে যুবক ছিলেন। অতঃপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থিদমতে মদীনায় আসিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, এক রাত্রিতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিকদের মূর্ত্তুলির উপর চড়াও হইয়া উহা ভগ্ন ও ধ্ধংস করিবেন এবং উহাদের হাতের কাছে লাঠি রাখিয়া দিবেন যেন মুশরিকরা উহাদিগকে দায়ী করে ও তাহারা বাঁচিয়া याয়।

মু'আযের পিতা আমর ইব্ন জামূল নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তিনি মূর্তি তৈরী করিয়াছিলেন উপাসনার জন্য। উহাকে সুঘাণে বিম্তিত করিয়া পূজা করা হইত। মু‘আয ইবন আমর ও মু‘আয ইবনে জাবাল পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে রাত্রি বেলা আসিয়া উহার মাথা ভাংগিল ও উহাকে বিবর্ণ ও নোংরা করিয়া রাখিল। সকাল বেলা আমর ইব্ন জামূহ পূজা করিতে আসিয়া উপাস্য দেবতার সকরুণ অবস্থা দেখিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে গোসল কারাইয়া সুঘ্রাণ লাগাইয়া হাতের কাছে একটি তরবারি রাখিয়া দিয়া বলিলেন : এখন হইতে নিজকে নিজে সাহায্য করুন। পরবর্তী রাত্রিতে তারা উভয়ে পুনরায় আসিয়া উহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিলেন। অতঃপর উহাকে একটি মৃত কুকুরের সহিত রশিতে জড়াইয়া পার্ম্ববর্তী কৃপে নিক্ষেপ্র করিলেন। সকালে আমর ইব্ন জামূহ আসিয়া যখন এই অবস্থা দেখিলেন, তখন বুকি়্েত পারিলেন যে, একটি বাতিল দীন তিনি অনুসরণ করিতেছেন। जাই বলিলেন :
تا الله لو كنت الها مستدن * لم تك والكلب جميعا فى قرن . .

- "আল্লাহ্র কসম ! তুমি यদি সত্য দীনের দেবত হইতে তাহা হইলে তুমি কুকুরের সাথে এইভবে রশিচত জড়াইয়া কৃপে পড়িয়া থাকিতে না।"

জতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ কর্রিল। কতই সৌতাগ্যজনক হইল তাহার ইসলাম গ্রণণ! তিনি
 তাহাকে 九̛̀ই দিলেন জান্নাতুন ফির্রাউলে।
 হইলে তাহারা তোমাদের অনুসরণ কর্রিবে না। কারণ, অই সকল প্রতিমাও কাহরও কোন ডাক ऊনিতে পায় না। তাহাদিগকে ডাক অার না ডাক সমান কথা। তাই ইবরাহীম (অা) বলিয়াছিলেন:

जর্থাৎ দে পিতা ! কেন তুমি এমন ব্ষ্রর পূজ কর যাহা అনিতে পায় না, দেখিতেও পায় না এবং তোমার কোনই উপকারে আলে না (১৯ : ৪২)।

অতঃপর আন্লাহ বলেন, উহারা ঢো উহাদের উপাসক্দের মতই নণণণ্য সৃষ্টবান্দা মাত্র। বরং উহাদের মানুষ উপাসকর্া উহাদের হইতে উত্তম। কারণ, তাহারা দেথিতে, তনিতে ও ধরিতে পারে। অথচ উহারা তাহাও পারে না।
 লও এবং আমাকে মুর্হ্ঠত মাত্র অবকাশ দিওনা। এমন कি তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বির্রুদ্ধে প্রাণপণ নেট্টা কর।
 তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমারার সহায়ক, তাঁারাই টপর আমার ভতসা ও তিনিই আমার আশ্য়। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমার পরেও তিনি নেককারদদর অভিতাবক থাকিবেন।

হূদ (অা)ও তাহার সম্প্রদাক্যের জবাবে ঠিক এই ভাবেই বলিয়াছিলেন। बেমন :


"আমরা তেে ইহাই বলি, আমাদের কোন ইনাহ্ তোমাকে অভিশাপ' দিয়াছেন। সে বলিল, আমি আল্নাহহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্পী হও বে, আমি তাহা হইতে পবিত্র
 কর। অতঃপর আমাকে जবকাশ দিওনা। আমি নির্ভর করি আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক আল্নাহর উপর, এমন কোন জীবজঙ্গ নাই, यাহা তাহার পৃর্ণ নিয়্তণে নহে। আমার প্রিপালকই সরল পথথ রহি্যাছেন (১১: ৫৪-৫৬)।

इযরত ইবরাহীম খনীনুল্মাহ (আ) বলেন :

जর্থাৎ তোমরা কি তাহার সম্বল্ধে ভবিয়া দেখ নাই, তোমরা কিলের পৃজা করিতেছিহিলে
 সৃষ্টি প্রতিপালক, यিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর আমাকে পথ নির্দেশ করিয়াছেন (之৮ : १৫-१৮)

তিনি নিজ পিতা ও তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন :
 لَعَلَهُمْ ْـرْبَجُوْنُ
जর্থাৎ আমি অবশ্যু তোমরা যাহা পৃজা করিত্ছে তাহ হইতে পবিত্র। আর্মি তাহারই উপাসক যিনি আমাকে সৃধ্টি কর্যিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে আঔ পথ দেখইতেছেন। তাহার এই হিদায্যেত্কে চির্ভন বাণীর্রপ দিয়াছছন যাহাত তাঁহার অসাক্ষাতে মানুষ পথে ফির্রিয়া আলে ( $8 ৩$ : ২৬)।
 পৃর্বের আয়াতে বেখান্ন সম্বেধন-সৃচক বাক্য ছিন, এখানে তাহা নাম-পুরুষ্রে মাধ্যমে ব্যাত্ত कরा इইয়ाছে। তাই বना इইয়ाছ巨 তোমাদ্র কোন সাহাय করিতে পারে, না নিজ্জেদের কোন সাহাय্য করে।
, जर्থा यमि তूমि তাহাদিগকে সৎপথথ আহবান কর তাহ হইলে তাহারা అনিরে না এবং তুমি তাহাদিগকে দেথিবে, তোমার দিকে তাকাইয়া আাছ। অথচ তাহারা দেথে না। একই অর্থ্থ অন্যত তিনি বলেন:
 তাকাইয়াই থাকিবে। কারণ", উহা তে প্রস্তর মূর্তির ঢোথ। দেথিতে উহা ঢোেের মত হইলেও घূनত দৃষ্ঠিלীন। তেমনি নিব্বেধ মানুষেরা মানুষের মত ঢোখ, কান, অত্তর সব কিছू থাকা সত্ত্তও সত্যকে দেখে না, ৩নে না ও বুঝে না।

সুদ্দী (র) বলেন : এই আয়াত দ্যারা মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াহে। মুজাহিদ (র) হইত্ও অনুরূপ তাপর্য বর্ণিত হইয়াহে। অবশ্য শ্রথম তাৎপর্যই উত্তম । ইব্ন জারীর (র) উशা পছন্দ করিয়াছছন। উহার বর্ণাকারী হইলেন কাতাদা (র)।

১৯৯. ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপক্ষো কর।
২০০. यদি শয়তানের কুমন্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
 তালহা (র) বলেন : অর্থৎৎ তাহাদের সম্পদ হইতে উদ্তৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা তুমি গ্রহণ কর আর তোমাকে তাহারা যে বস্তুই দেয় তাহা নাও। অবশ্য এই বিধান ছিল যাকাত ফরয হওয়ার পৃর্বে। নির্ধারিত যাকাত ফরযের বিধান জারী হওয়ার পর ইহা নফল সাদকার পর্যায়ে নামিয়া যায়। এই বর্ণনাটি সুদ্দীর।
 দান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) বলেন : خُ অُ প্রহণ কর।

আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম বলেন : خُذ الْعْفْوَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা দশ বৎসর কাল মুশরিকদের ক্ষেত্রে কমা ও উপেক্ষার নীতি অনুসরণের জন্য রাসৃল (সা) কে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। ইবন জারীর (র) এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন : এই বাক্যটি দ্বারা মানুষের অশোভন আচার-আচরণ ও সাধারণ অন্যায় কার্যাবনী ক্মার দৃষ্টিতে দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

উরওয়া (র) হইতে হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) বলেন : আল্নাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে রাসৃল (সা)-কে মানুষের সাথে অশোভন আচার-আচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। তাহার অন্য বর্ণনায় বলা হয় : মানুষের অংশ হইত়ে উদৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা গ্রহণ কর। বুখারী শরীফে আবদুল্নাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা) হইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) হইতে বর্ণিত আছে : আয়াতটিতে মানুষের ব্যবহারগত র্রুটির ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন উমর (রা) ইইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) উহা বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) ইইতেও যথাক্রমে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ যুবায়ের (র) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াহাব ইবন কায়সান, হিশাম, অবূ মুআবিয়া ও
 ক্মার পথ় অনুসরণ কর। আল্লাহ্ মননুষকে রাসূল (সা)-এর ক্মাশীল বিন্র সংস্রব দ্বারা পথ আনিতে চাহেন। এই মতটিই সর্বাধিক খ্যাত। ইবন জারীরের বর্ণনা: ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইবন আবূ হাতিমও এই মতের সমর্থনে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

উআইনা (র) হইতে পর্যায়ক্রমম সুফিয়ান ইব্ন আবূ হাতিম ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা

 জিব্বরাңন (অ) বनিলেন, আল্লাহ্ অ'আলা আপনাকে এই নির্দেশ দিলেন : ভে আপনাকে কষ্ঠ দিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, ভে আপনাকে বঞ্চিত করিরে, তাহাকে দান করিরেন এবং বে আপনাকে বর্জন করিবে তাহার কাছে আপনি যাইবেন।
 কারাতিসী ও ইবন आবূ হাত্মিও অনুর্রপ বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনাটি সর্বাবস্शয়ই
 (সা) হইতে মারফू হাদীসঞ বর্ণনা করেন। ইবন মারদুবিয়া হাদীস দুইটি উদ্ধৃত করেন।

উক্কা ইব্ন আমের (রা) হইতে পর্যায়ক্রম্ম আল-কাসিম ইব্ন আবূ উসামা আল-বাহেনী,
 লে, উকবা ইবন आমিন (রা) বলেন : আমি রাসৃল (সা)-এর সহিত সাষ্ষাৎ করিলাম। অতঃপর তাহর হাত ছাত দিয়া বলিলেন : হে উকবা ! ভে তেমাকে বর্জন করিয়াছে, তুমি তাহাকে অর্জন কর, তেমাকে বে বঞ্চিত করিয়াছছ, তুমি তাহাকে দান কর এবং বে তোমাকে নিপীড়ন করিয়াহ্, তুমি তাহাে উপপক্ষ কর।

আनী ইব্ন ইয়াযীদ (র) হইতে উবাল্লাহ্ ইবন যুহরের সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)ও উহা বর্ণনা করেন । হাসান বনেন : আমার মতে আনী ইবৃন ইয়াযীদ ও তাহার শায়েখ কাসিম আবূ আবদুর রহমান (র) ঊতয়ই দूর্বन রাবী।

 ๗আয়েব ও আবুল ইয়াযান (র) বর্ণনা করেন বে, ইবุন আব্dাস (রা) বলেন : উআইনা ইবন

 দলে যুবক ও বৃদ্ধ সব স্তের লোক ছিল। উআইনা তাহর জ্রাত্প্শুর্রে বলিল : হে র্তাত্শুর্র! আমীীুন্ল মু'মিন্নের সহিত তোমার সস্শ্পক রহহিয়াছে। সুত্রাং আমার জন্য তাহার সহিত কथা বলার অনুমতি নাও। সে বলিল : আমি এক্ষুণি আপনার জন্য অনুমতি নিতেছি। অতঃপর হর তাহার চাচা উআইনার জন্য খনীফার অনুমতি গহণ করিন। যখন লে খনীফার নিকট উপনীত
 না এবং আমাদের উপর ইনসাফ করিত্ছ না। ইহাতে উমর (রা) ক্ুুদ্দ হইলেন এবং শাষ্তি

 কন্যাণণে নির্দ্রেশ দাও এবং অઉ্ঞদিগকে ঊণপক্ষা কর) এই লোকটিও অজ্ঞ। আল্লাহর কসম! আয়াতটি তিলাওয়াত্র সংগে সংগে উমর (রা) ঠাণ হর্রে গেলেন এবং তাহার ব্যাপারে জার কিছুই বनিলেন না।

ওצুমাত্র ইমাম নুথারীই হাদীসটি উদ্ধৃত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন নাফি (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মালিক ইবন আনাস, ইবন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : মালিক ইব্ন্ন আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর একদা সিরিয়ার এক দল বিভ্রান্ত লোকের এলাকা দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেখানে তখনও বাদ্যयন্ত্র ও গানবাজনা চালু ছিন। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তো নিষিদ্ধ ইইয়াছে। তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে আমরা ভাল জানি। নিষিদ্ধ. হইয়াছে বড় বাদ্যযন্ত্র এইখুলি নহে। ইহা ব্যবহারে কোন দোষ নাই। মালিক তখন চুপ হইয়া গেলেন এবং বলিলেন : آَعْرِ
 রওয়া ইব্ন যুবায়ের, সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্ন জারীর (র) সহ অনেকের বর্ণনায়ই ইহার সমর্থন
 \ll ভাল ও কল্যাণকর কাজ্। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তিনি আল্মাহ্র বান্দাগণকে নেক কাজ করার জন্য আদেশ করেন। নেক বা ভাল কাজের ভিতর সর্বপ্রকারের ইবাদত ও আনুগত্য অন্তর্ভুক্ত। তেমনি তিনি তাহাকে অভ্ঞদিপকে উপেক্ষা করার আদেশ করিতে বলিয়াছেন। যদিও এই নির্দেশ নবী (সা)-কেও দিয়া থাকেন, তথাপি তাহা মাখলুককে শিক্ষা দিবার জন্যই দিয়াছেন। কারণ, তাহাদের ঊপরেও নিপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি দেখা দিবে। তবে জাহিনগণকে এড়াইয়া চলা বা উপেক্ষা করার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্ তাআলার ফরয হক সম্পর্কে কিংবা ঈমান ও কুফর অথবা শির্ক ও তাওহীদের ব্যাপারে কোন মুসলমানের অজ্ঞতাকে উপেক্ষ করিতে হইবে। উহা তো দারুল হরবের মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্ধু প্রবোজ্য ।
 ইইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (রা) বর্ণনা কর্রেন : ইহা আচার-আচরণ সম্পর্কিত নৈতিক নীতিমালা। আল্লাহ্ ত'আলা তাঁার নবীকে ইহা অনুসরণ করিয়া চলিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই বে, عفی শক্দকে বিজ্ঞ পজ্তিতগণ সাদৃশ্যপূর্ণ দুই ঘরের সসতুবন্ধন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন জনৈক কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { خذ العفو. وامر بعزف كما * وامرت واعرض عن الجاهليـن } \\
& \text { ولن فی الكلام لكل الانـا }
\end{aligned}
$$

"ক্ষমা করা, কল্যাণের পথে ডাকা ও মূর্ধদিগকে উপেক্ষা করার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। তাই প্রত্যেক মানুষের সজ্গে নরম সূরে বাক্যালাপ করিবে। কেননা মর্যাদাবান লোকের জন্য নমনীয়তাই উত্তম।"

এক্দল আলিম আয়াতের তাৎপর্য সম্পক্কে বলেন : মানুষের ভিতর দুই ধরন্ের লোক আছে। এক শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতই নেককার। তাই তাহারা খুশী হইয়া তোমাকে যাহা দান করে তাহাই গ্রহণ কর। তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে তাহাদিগকে চাপ দিও না। এমন কিছু করিও না যাহা তাহাদের জন্য কষ্টকর ও ক্তিকর হয়। কিন্তু যাহারা বদকার তাহাদিগকে কন্য্যণের পথে ডাক। তথাপি যদি তাহারা বিভ্রান্তির উপুর স্থায়ী হয় ও তোমার নাফরমানী

করিতে থাকে এবং তাহাদের মূর্খতার উপর চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপেক্ষা কর ও তাহাদের তভবুদ্ধি উদয়ের জন্য অপেক্ষা কর। চক্রান্ত হইতে হয়ত তাহারা এক সময়ে ফিরিয়া আসিবে। বেমন অন্যত্র আল্মাহ পাক বলেন :


অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যবহারে বিনিময়ে উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আমি ভাল করিয়াই জানি। আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক ! শয়তানের চক্রান্ত জাল হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্গহণ করিতেছি যাহা কিছূ উপস্থিত হয় তাহা হইতে (২৩ : ৯৬-৯৮)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ ভাল ও মন্দ সমান নহেে। মন্দের জবাব ভাল দিয়া দাও। ফলে অক দিন তাহার ও তোমার মধ্যকার শক্রততা সুমধুর মিত্রতায় পরিণত হইবে। একমাত্র 乙ধর্যশীীল ব্যতীত এই পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে না। বিরাট ভাগ্যবান ব্যতীত এই উপদেশ মান্য করিতে পারে না (8১ : ৩8-৩৫)।
 ধরনের আয়াতত্রয় সূরা-আ‘রাফ, মু’মিনূন ও खা-মীম সিজদায় বিদ্যমান। এইরূপ চতूर्थ কোন আয়াত নাই। এই আয়াতত্র<্যে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দেন যে, নাফরমান মানুষের সহিত উত্তম ও ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহার ভিতর যে বক্রতা ও জিদ রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্র ফজলে সোজা ও বিদূরীত হইইবে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন : ফলে তোমার ও তাহার ভিতর যে শত্রুতা রহিয়াছে তাহা মিত্রতায় পর্যবসিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিতেছেন জিন শয়তান ইইতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য। কারণ, উহার প্রতি মানবতা ও উদারতা দেখাইয়া কোন ফল ইইবে না। কারণ, সে তোমার সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিলুপ্তি চাহে। সে তোমার ও তোমার আদি পিতার সুশ্পষ্ট ও বিঘোষিত শত্র৷
 শয়তান यদি তোমার ভিতর কোনর্রপ ক্রোধ সৃষ্টি করে যাহাতে জাহিলদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করার পথে তোমার ভিতর কোনর্দপ ক্রোধ সৃষ্টি হয় এবং তোমাকে তাহাদের প্রতিকার গ্রহণে উদুদ্ধ করিয়া তোলে।

فَاسْتعذْ باللبه চর্রান্ত ইইতে।
 যে শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচার জন্য তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ তাহাও তুিয়াছেন। অজ্ঞদের কথাবার্তর প্রভাব ও শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া কি ইইতে পারে তাহা আল্লাহ্র

জানা আছে এবং উহা ইইতে কিভাবে পরিত্রাণ ও সুফল পাইরে তাহাও আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন। কারণ, উহা সবই তাঁহার সৃষ্টিকার্ব্যের অন্তর্ভুক্ত।
 عَنِ الْبْاهِلِْنْ ক্রোঁধ কিভাবে প্রশমিত করিব ? তখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করিলেন :

আমি বলিতেছি : ইস্তিআযা বা আল্মাহৃর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার প্রসংগটি পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। সেখানে একটি হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণিত আছে, হজুর (সা)-এর সম্মুঢে বসিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হইল। এমনকি একজন উত্তেজিত হইয়া অপর ব্যক্তির নাকে ঘুসি মারিল। তখন রাসূল (সা) উত্তেজ্রিত লোকট্তিকে বলিলেন : আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা তুমি বলিলে তোমার ভিতর যে উত্তাপ সৃষ্টি ইইয়াছে তাহা দূর হইবে। তাহা হইল : আউজু বিল্লাহহ মিনাশ শায়তানির রাজীম। তাহাকে যখন ইহা বলা হইল, তখন সে বলিল : আমার ভিতর এখন কোন উত্তেজনা বা উন্মক্ততা নাই।

সকল কুমন্ত্রণার মূল হইল ফাসাদ সৃষ্টি। উত্তেজনা বা অন্য কিছু মাধ্যমে হউক। আল্লাহ্

"আমার বান্দাকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সদাচরণ বজায় রাথে। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের পরস্পরকে প্ররোচিত করে (১৭:৫৩)।
 যেমন হাসান ইব্ন হানী তাহার কবিতায় বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { لا يجبر الناس عظما انت كاسره * ولا يهيضون عظما }
\end{aligned}
$$

"আমি আশা পৃরণের জন্য যাহার মুখাপেক্ষী ও ভয় হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় গ্রহণ করি হে সেই মহান সত্তা! তুমি যে হাড় ভাগিয়া দিবে মানুষ তাহার জোড়া লাগাইবে। আর যে হাড়কে তুমি জোড়া লাগাইবে মানুষ তাহা ভাংপিতে পারে।

তাফসীরের তরুতেই আমি ইস্তিআযার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সৎক্রুন্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।।

২০১. যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান্য যখন কুমন্তণণা দেয় তখন তাহারা আত্মসচ্তেন হয় এবং তৎফ্ষণাৎ তাহাদের চদ্মু খুলিয়া যায়।

ইবনে কাছীর 8র্থ-8৬
২০২. ঢাহাদের সंংগী সাথীগণ তাহাদিগকক ভ্রাত্তির দিকে টানিয়া নয় এবং এ বিষয়ে ঢাহারা ब্রুঢি করে না।

তাফ্সীর : এখানে আল্লাহ্ ত'অানা তাঁহার মুহতাকী বান্দাগণণর অবস্থ বর্ণনা করিতেছেন। তাহারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চনে ও আল্লাহ্র নিষিদ্গ পথ পরিহার করে। অর্থাৎ যখন তাঁাদের সং্প্পশ্শ শয়ততন আলে বা তাহাদিগকে স্পশ্শ করে ও প্রভাব বিস্তারে


जবশ্য হাদীলে এই দূইটি পাঠই বিথ্যাত। একদল বলেন : দুইটির অর্থ একই। অপরদন বলেন : দুই শদ্দের জর্থে পার্থক্য রহহয়াছে। একদল শব্ধটির অর্থ কর্রিয়াছেন উত্তেজনা বা ऊ্রোখ। একদन উহার ব্যাখ্যা করিয়াছছন শয়তননের উত্তেজনাকর স্পার্শ। একদन উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাপাসক্তি দ্বারা আবিষ্ঠ হওয়া। রকদল ব্যাখ্যা করেন, পাপ ঘ্যার স্পর্শিত হওয়া।
 এবং তওবা, তাউযুর মাষ্যমে আল্লাহ্র আাশ্য ও নৈকট্য় লাাভ করে।

仿
হাফিজি অবূ বকন ইব্ন মারদূবিয়া (র) এই প্রসংগে অকটি হাদীস উক্ধৃত করেন। মুহাপ্রদ ইব্ন আমর ... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : রাসূন্মাহ্ (সা)-এর নিকট এক মহিলা আসিল। লে জিনখ্ঠ ছ্নি। সে বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূন ! आপনি আन्नाহহর কাছে প্রার্থনা করুন্ল লেন তিনি আমাকে সুস্থ করেন। তিনি বলিলেন : তুমি যদি চ৫ তো আমি আল্gাহ্র কাছে প্রার্থনা করি ভেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন। অার যদি তুমি বৈধ্य সহকারে এই অবস্হায় থাক তাহ হইলে তোমর হিসাব লওয়া হইবে না। তখন সে বনিল, বরং आমি 乙ৈধ্য ধারণ করিব এবং আমার কোন হিসাব নিকাশ হইবে না। একাধিক সুনান সংকলক হাদীসটি বর্ণनা করেন।.তবে তাহদের বর্ণনাটি এই : মহিনাটি বলিন : হে আল্লাহ্র রাসৃল! আমার উপর জিনের আছর হইয়াহে এবং আমার মনে যাহা আলে তাহাই বলিতে থাকি। তাই আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে বলুন ব্যে তিনি আমাকে ভান করেন। রাসৃণ (সা) বলিলেন : যদি তুমি চও তেে আমি আল্লাহ্র কাছে দু‘আ করি ভ্যে তিনি তোমাকে সুস্থ করেন। তবে যদি ইহাত દ̌র্ব্যধারণ কর তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত। মহিলাটি বলিল, আমি বরং ¿थ্ব্র্যারণ করিব এবং আমার জন্য জন্নাত হউক। তবে আমার মনেন কথা সব প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারটি বক্ধের জন্যে দু‘অা করুন। রাসূन (সা) তাহাই করিলেন এবং তাহার অथ্রয়োজনীয় কथা বব্ধ ইইন।

হাকিম তাহার মুষ্তাদরাকে ইহ উদ্লৈত করেন। जতঃপর তিনি বলেন : ইমাম মুসলিল্মের
 তাহার রচিত ইতিহাস গন্থে আমর ইবৃন জাম’র জীবন-চরিত আলোচনা প্রসল্রে একটি ঘটনার উন্নৈখ করেন। তাহ এই :

এক যুবক সর্বদা মসজিদে ইবাদতে মশশুল থাকিত। কিন্মু এক নারী তাহাকে বিज্রাi্ত করার প্রয়াস পাইত। একবার সে তাহাকে সঙ্ভোগের জন্য যুবককে ডাকিল। যতক্ষণ সে রাযী হইল না তত্ষণ লে পিছনে নাগিয়া রহহিন। অবশেষে সে তাহাকে বশীভৃত কর্রিয়া নিজের

স尺গে তাহাকে घরের দুয়ার পর্য্য নিয়া আসিন। হঠাৎ যুবকটির এই আয়াত মনে পড়িন :

 পিতাকে সাব্ব্না দিলেন। অবশ্য তাহার পিতা তাহাকে রাতারাতিই দাফ্ন করিয়াছিল। উমর (রা) তাহার সংগীগণকে লইয়া কবর সামনে নিয়া জানাयা পড়িলেন। অতঃপর তিনি ডাকিয়া

 ভিতর হইতে যুবকটি জবাব দিন : হে উমর! আমার মহান পতিপালক আমাকে দুই বার্রে দুই জ্রান্নাতই দান কর্রিয়াছেন।
 যেমন আল্ধাহ অনাত্র বলেন :

जর্থা जবশাই অপবয়য়ার্রিণণ শয়তजনের ভাই। (১৭:२৭)।
মোট কথা শয়তানের অনুসারী ও তাহার নির্দ্রশ মান্যকারিগণকক শয়তান বিজ্রান্তির চরম্মে পৌছইইয়া থাকে। তাহার অনুসাহীীদের জন্য বিজ্রান্তির পথ সহজগ্য ও আকর্ষণীয় করিয়া



 আব্মাস (রা) হইতে আনী ইব্ন আবূ তাनহ (র) বনেন : না মানুম যাহ করিত্তেছিন তাহাতে কেন ब্রটি করে আর না শয়তান তাহার কাজ-কর্ম বাধা সৃষ্টি করে।
 आওফী ব্লেন : শয়णन তাহার মানুম বক্কুদ্রে নিকট ওয়াহী (কুমন্রণা) পৌছছইতেই থাকে এবং উহাতে কোন শৈথিিল্য করে না।

সুদী (র) প্রমুথও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাহারা বলেন : শয়তান তাহার মানব বন্ধুগণকে বিল্রান্তির পথথ টানিয়া নেয় এবং তাহাদিগকক শির্ক ও কুফরের কাজে সহায়ত করিতে
 কাজ্র ब্রুটি করে, না সেই কার্য্যমী বাতিন করে। বেমন অনাত্র আল্লাহ পাক বলেন :
"जুমি কি নফ্ফ কর না বে, আমি কাফির্দের জন্য শয়তননদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি উহাদিগকে মন্দ কাজ্র বিশেষভাবে প্রনুদ্ধ করার জন্য " (১৯ : ৮৩) ।

ইব্ন আব্মাস (রা) পমুখ বনেন : তাহদিগকে পাপের পথে অহরনহ টানিতেই থাকে।

২০৩. ঢুমি यখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তখন তাহারা বলে, তুমি নিজেই একটি নিদর্শন পসন্দ করিয়া লও না কেন ? বল, আমার প্রতিপালক দ্যারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি ওধ্ধু তাহাই অনুসরণ করি; এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও দয়া।
 .আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : তুমি যদি পসন্দ করিয়া লইতে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: তুমি যদি তৈরী করিয়া বা রচনা করিয়া লইতে।
 আবদুল্নাহ্ ইব্ন কাছীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : তোমার প্রয়াজন মুতাবিক নিদর্শন ঠिক করিয়া नও বা নিজেই বানাইয়া লও। কাতাদা, সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুর্রপ বলেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : আল্লাহ্র সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহার নিকট হইতে নিদর্শন আনয়ন করা না কেন ?
 কেন ?


অর্থাৎ यদি আমি চাহিতাম্ম তাহা হইলে আকাশ হইতে"এমন অলৌকিক নিদর্শন পাঠাইতাম যাহার সামনে তাহাদের ঘাড় অবনত হইত (২৬:8)।

অবিশ্বাসীরা রাসূন (সা) কে বলিতেছিল, তুমি নিজ উদ্যোগে আল্মাহ্ তা‘আলাকে বলিয়া কোন অলৌকিক কাণ্ড আমাদিগকে দেখাও তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব। তাই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে বলেন :
 না। আমি তো যাহা আমার প্রত্পিপালক হইতে আদিষ হই তাহাই করি। আমার কাছে যে ওয়াহী আসে উহা বাস্তবায়ন ও অনুসরণই আমার কাজ। यদি আমার কাছে কোন নিদর্শন প্রেরিত হয় আমি উহা গ্রহণ করি। কিন্তু यंদি উহা না আসে তবে আমি উহা উদ্যোগী হইয়া চাহিতে পারি না। হ্যা, যদি আল্মাহ আমাকে উহার অনুমতি দেন তাহা হাইলেই সষ্বব। কারণ, তিনি শ্রেষ্ঠতস কুশলী ও সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্মাহ্ বলেন :
 অলৌকিকি বস্থু । উহা উজ্জ্বনতম দলীল, সর্বাধিক সত্য প্রমাণ ও রহমত মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

#  O تُرَحْبُوْكُ 

২০8. যখন কুরঅন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহ্হা শবণ করিবে এবং নিশুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় ।

তাফসীর : আল্মাহ পাক যখন আমাদিগকে জানাইলেন যে; কুরআন পাক মানুষের জন্য উপদেশ, হিদায়েত ও রহমতের ভাণ্ডার, তখন স্বভাবতই তিনি নির্দেশ দিলেন উহা তিলাওয়াতের সময়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার। তাহা হইলেই কেবল উহার শ্রেষ্ঠত্ ও মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ইইবে। যেমন কুরায়েশ কাফিররা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদ্যর গুরুত্ব উপলদ্ধি
 না এবং উহা পাঠের সময় গোলযোগ সৃষ্টি কর ।"

পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শবণের ব্যাপারটি বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে ফরয নামাযে ইমামের সরবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে । ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ্ সংকলনে আবূ• মূসা আশআরী (রা) ইইতে ইহার সমর্থনে একটি হাদীস বর্ণনা করেনন। আবূ মূंসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : "অবশ্যই ইমামকে ইমাম বানানো হইইয়াছে নামাযকে পূর্ণ করার জন্য। তাই যখন সে তাকবীর বলিবে, তোমরাও তাকবীর বলিবে এবং যখন সে তিলাওয়াত করিবে, মনোযোগ দিয়া তনিবে।"

সুনান সংকলকগণও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ উহা সহীহ্ বলিলেও তিনি তাহ্মর সহীহ সংকলনে উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

আবু হুরায়রা (রা) হইতে আবূ আয়াজ সূত্রে ইবরাহীম ইব্ন মুসলিম হিজরী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মুসল্লীরা নামাযের ভিতর কথাবার্ত বলিত। অতঃপর এই আয়াত নায়িল হইল:

## 

(যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হঁইবে ত্খন উহা খুন এবং কান লাগাইয়া মনোযোগ দিয়া শুন) ইহাতে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত ত্তোর নির্দেশ প্রদান করা ইইল।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুসাইয়িব ইব্ন রাফি’, আসিম আবূ বকর্ ইব্ন আইয়াশ, আবূ কূরায়েব ও ইবনে জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : আমরা নামাযের ভিতর পরস্পর সালাম বিনিময় করিতাম। অত়ঃপর নাযিল হইল :

বশীর ইব্ন জাবির (র) হইতে পর্যায়ক্রন্ম দাউদ ইবৃন আবূ হিন্দ, আল মুহারিবী, আবূ কুরাইব ও ইবন জারীীর (রা) বর্ণনা করেন ব্, তিনি বনেন : ইবৃন মাস্টদ (রা) এক জায়গায় নামাय পড়িলেন। তিনি ঔনিতে পাইলেন, লোকেরা ইমাহ্মের সহিত কুর্রান মিলাইয়া কির্াত পড়িতেছে। नाমাय শেষ হইলে তিনি বনিলেন : তখন তোমাদের কাজ ইইল কিরাত ఆন্যা ও जাহা বুবা। অতঃপর তিনি আলোচ আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, অাল্াাহ্ তঅালা তোমাদিগকে লেই নির্দেশই দিয়াছছন।

যুহরী (র) হইতে পর্यায়ক্রে .আশআাস, হামাস, আবূ সাইব ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াতটি এক আনস্গারী যুবককে কেন্দ্র করিয়া নাযিল হইয়াহে। রাসূনুল্লাহু (সা) যখন কোন আয়াত তিনাওয়াত করিতেন, সাথে সাথে সেও উহা তিনাওয়াত করিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ভে, রাসৃন (রা) একবার সরব কিরাআাতের নামাय শেব করিয়া বলিলেন : তোমাদ্রে কি কেহ আমার সুরে সুর মিলাইয়া আমার সহিত কিরাআত পাড়িয়াছ ? এক ব্যক্তি বলিল : হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূন! তিনি বলিলেন : आমি বলিতেছি, আমার কিরাআতের সহিত দ্ন্দ সৃট্টি করা উচিত নহে। তখন হইতে
 किর্যাजাত খ্রিত।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি বিষ্ধ্দ। আবূ হাতিম রাযী (র)ও ইহাকে সহীহ্ বনিয়াছ্নন।

যুহীী (র) হইতে আবদুল্নাহ ইবন মুবারক (র) বনেন : জেহরী কিরাআাের নামাভে ইমামের পিছনে কেহ কিরাজাত পড়িবে না। কারণ ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাজাত। তাহার আওয়াজ মুক্তাদী అুুক বা না ఆনুক। তবে নীরব কিরাআতের নামাবে মনে মনে সূরা কিরা|অাত পড়িতে পারে। কিম্ু সরব কিরা|জাতের নামা্বে মনে মনেও কিরাঅাত পড়া যাইবে না। কারণ আল্মাহ বলেন :
 মুক্তাদী কিন্রাআত কিংবা সূরা ফাতিহা কিছূই পড়িবে না। ইমাম শাফিদ্দর পূর্বের অভিমত ইহাই ছিন। ইমাম মালিকের মাयহাব ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হামলের অন্যতম অভিমত ইহা।




ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্ (র) বলেন : নীরর হউক কিংবা সবর

 আহমদ (র) তাহার মুসনাদ্দ জাবির (রা) হইতে মারফূ 'সূढ্র হাদীসটি উদ্ছৃত করেন। অবশ্য উঘ ইমাম মালিক্কের যুঅাত্তায় জাবির (রা) হইতে মওকৃফ সূত্রে উপ্ধৃত হয়। ইহই সঠিক। এই

মাসআলাটি খুবই বিস্তৃত। এই স্থান উহার জন্য উপযোগী নহে। ইমাম আবূ আবদুল্মাহ বুখারী (র) এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করেন। তিনি সবর কি নীরব সকল কিরাআতের নামাযেই ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া ওয়াজিব বলিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আনী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : এই হুমুক ফরয নামাযের কিরাআতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুগাফফালও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

जালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইবন কুরাইয হইতে পর্যায়ক্রমে আল-জারীরী, বাশার ইবনুল মুফাযयাল, হহমাইদ ইব্ন মাসআদা ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, তালহা ইবন উবায়দুল্নাহ বলেন : উবাইদ ইবন উমাইর ও আতা ইবন আবু রাবাহকে একদিন কথাবার্ত ও গাল-গল্পে মশগুল দেখিলাম। আমি প্রশ্ন করিলাম : আপনারা কি কুরআন তিলাওয়াত হইতেছে তাহা খ্তিতেছেন না ? আপনারা তো আপনাদের উপর আযাব ওয়াজিব করিতেছেন। তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় মগ্ন হইলেন। আমি আবার আগের মতই বলিলাম। তাহারা আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় চালাইতে লাগিলেন। আমি তৃতীয়বার তাহাদিগকে সতর্ক করিলাম। তখন তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: উক্ত আয়াত তো নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আলোচ্য আয়াত প্রসংগে মুজাহিদ (র) হইতে আবূ হাশিম ইসমাঈল ইব্ন কাছীর ও সুফিয়ান সাওরী বলেন : উহা নামাযের বেলায়।

মুজাহিদ (র) হইতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেন।
মুজাহিদ (র) হইতে যথাক্রমে লাইস, সাওরী ও আবদুর রাयযাক বলেন : কেহ যদি নামায ছাড়া তিলাওয়াত করে তখন কথা বলায় কোন দোষ নাই।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, যাহ्হাক, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, শা'বী, সুদ্দী এবং আবদুর রহমান ইব্ন যার্যেদ ইবন আসলামও এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহারা বলেন : আলোচ্য আয়াত দ্বারা নামাযের তিলাওয়াত ভুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে. ইবরাহীম ইব্ন আবূ হামযা, মানসূর ও ঔ‘বা বলেন : আলোচ্য আয়াতে নামায ও জুমুআার খুতবার তিলাওয়াত়ের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আতা (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাসান (র) হইতে হুশায়েম বলেন : নামাযসহ যে কোন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে সাবিত ইব্ন আজলান, বাকীয়াহ্ ও ইবন মুবারক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতে ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিতর ও জুমুআর খুত্বা এবং সরব তিন্াওয়াতের নামাযের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়া বলেন: নামায ও খুতবার তিলাওয়াতই আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য। কারণ, বিভিন্ন হাদীসে ইমামের পিছনে নামাযের ও খুতবার তিলাওয়াত চুপ করিয়া মনোযোগের সহিত শোনার তাপাদা আসিয়াছে।

মুজাহিদ ইইতে যথাক্রমে লাইস, সাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেন : ইমাম যখন নামাযে ভয় কিংবা দয়ার কোন আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন তাহার পিছনে কাহারো কথা বলাকে তিনি অত্যত্ত অপসন্দ করিতেন।

হাসান (র) হইতে মুবারক ইব্ন ফাযালা (র) বলেন : যখন তুমি কোন কুরআন তিলাওয়াতের মজলিস বসিবে তখন চুপ করিয়া তিলাওয়াত ऊনিবে।

আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, উবাদ ইব্ন মাইসারা, বনূ হাশিমের মুক্ত গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত যে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিল তাহার জন্য দ্বিণ্ুণ সওয়াব লেখা হইই। আর যে ব্যক্তি উহা তিলাওয়াত করিল, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন নূর সৃষ্টি করা ইইবে। হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন।

## (r-0)




২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়্যে ও সশংকচিত্তে নীরবে প্রত্যুষে ও সষ্ধ্যায় .্বরণ করিবে এবং হুমি উদাসীন হইবে না।
২০৬. যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা দম্ভভরে তাঁহার ইবাদত বিমুখ হয় না এবং তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়।

তাফসীর : আল্লাহ্ তাআলা দিনের প্রথম ও শেষতাগে তাঁহাকে অধিক স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তেমনি তিনি এই দুই সময়ে তাঁহার ইবাদতের জন্যও নির্দেশ দিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

অর্থাৎ তাই তোমার প্রতিপালকের শ্রতিপূর্ণ তাস্বীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের আগে ও সূर्यোদয়ের পৃর্বে (৫০: ৩৯) ।

এই আয়াত্ঔলি মক্কী। মিরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বের এইসব

 আগ্রহ ও ভীতি নিয়া এবং উচ্চারণ কর্রিয়া চিৎকার ব্যতীত স্বরণ কর।
 সুউচ্চ কণ্থের যিকির ঠিক নহে। এই কারণেই যখন একদল সাহাবী রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করিলেন- আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের খুব নিকটে শে, আমরা ফিসফিসাইয়া তাহাকে याহা বলার বলিব, না তিনি অনেক দূরে যে ডাকিয়া কিছু বলিতে হইবে ? ইহারই জবাবে অবতীর্ণ হইল :

অর্থাৎ যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার অবস্থান সর্শ্পকে প্রশ্ন করে (তখন তাহাদিগকে বল) আমি অবশ্যই খুব নিকটে । যখনই কোন ডাকার লোক আমাকে ডাকে, আমি তাহার জবাব দেই (২: ১৮৬) ।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফ্ আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে : লোকেরা কখनও বা খুব সুউচ্চ কণ্ঠে দুআ কালাম পাঠ করিত। তাহাগিদকে নবী (সা) বলিলেন : হে লোক সকল! তোমরা স্বাভাবিক মৃদूকণ্ঠে উহা কর। নিশয়ই তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত কাহাকে ডাকিতেছ না। তোমরা যাহাকে ডাক তিনি নিকটতম শ্রোতা। তোমাদের কাহারো সওয়ারীর घাড় আরোহীর যতখানি কাছে তিনি তাহা হইতেও তোমাদের নিকটটবর্তী।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য অন্য একটি আয়াতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যেমন : 'لَّ تَجْهُرْ
 এবঁ অর্তিশয় ক্ষীণও করিও না । উভয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ কর। (১৭ : ১১০)।

কারণ, মুশরিকরা যখন তিলাওয়াত থ্থিত, তখন কুরআন তিলাওয়াতকারী, উহার অবতারক ও অবতারিত সকলকেই তাহারা গালি দিত। সুতরাং তিনি তাহার নবীকে নির্দেশ দিলেন এরূপ উচ্চ কণ্ঠে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে মুশরিকরা چনিতে পায় এবং এরুপ মৃদুভবে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে সাহাবারা ণনিতে না পায়। অর্থাৎ তিনি যেন সবর ও নীরব তিলাওয়াতের মাঝামাঝি মৃদূকণ্ঠে তিলাওয়াত করেন। আলোচ্য আয়াতেও সকলকে এই নির্দেশই দেওয়া ইইয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন যাব্যেদ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন জারীর (র) ধারণা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, মে লোক তিলাওয়াত গনিতেছে সে মৃদুস্বরে যিকির করিবে। ইহা একটি অবাস্তব ধারণা। উহা মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত খনার নির্দেশেরও পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য যে নামাযের তিলাওয়াত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উহাতে খুতदার তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তাই জানা কথা যে, নামায় চূপ থাকিয়া ইমামের তিলাওয়াতে মনোসংযোগ করা নিজের কিছ্ পাঠ করা হইতে উত্তম তাহা সে নীরবে করুক কিং<i সরবে ; সুতরাং তাহাদের দুইজনের মতের প্রবক্তা তাহারাই, উহা আার কেহ অনুসরণ করে নাই।
 ज তিলাজফ্যাতে লিপ্ত থাকে তাহার জল্য অনুপ্রাণিত করা। ফলে তাহার! তাহাদের প্রতিপালকের ব্যাপ্যরে উদাসীন হইতে পারিবে না।

তাই আল্লাহ্ পাক এখান ফেরেশতগণণর প্রশংন্যা করিয়াছেন यাহারi দিনরয় তাঁহ:র


 লাগাতরর ই<াদ্তের উল্লেখ এই জন্য করi ইইয়াছে যেন <াল্দারা উহাতে অনুপ্রণণিত হইয়া বেশী

বেশী ইবাদত করে। আর এই করণণে এখান্ আল্লাহ্র জন্যে ফেরেশতাদদর সিজদার উল্লেvের সাথে সংইতির জন্য বাদ্দাদhর সিজ্রা দান ওয়াজ্রিব করা হইয়াহে। হাদীসেও ফেরেশতাদের পদ্জতিতে ইবাদত করার কথা আসিয়াঢছ। ভেমন :
الا تصفون كما تصف الملاككة عند ربها يتمون الصفوف الاول فالاول ويتراصون فى
الصف
অर्थাৎ তোমরা কেন কের্রেশতারা ব্যেবে তাহাদর প্রিপানকের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায় সেইভাবে দॉफ़াও না? তাহারা প্রথমম প্রথম কাতার পূর্ণ করে ও পরে পরবর্তী কাতার এনং এভাবে সামরিক শৃংখলা সহকারে কাতার সজ্জিত করে।

কুরজান পাকের এই সিজদাঢিই তিলাওয়াতের প্রথম সিজদা। ইহা তিনাওয়াত্কারী ও વ্রোত উভর্যের জন্য সর্বসম্ ভাবে ওয়াজিব করা হইয়াছে। নবী করীম (সা) হইতে আবূ দারদা (রা)-এর সৃত্র ইবৃন মাজ (র) বর্ণনা করেন ভে, রাসুন (সা) কুর্ানের তিলাওয়াত সংপ্মিষ্ট সিজদাসমূহ্েের ভিত্র সূরা আরাফ্ফের শেষ আয়াতের সিজদাটি eমার করেন।

সৃরা অা‘্রাख্রে ঢাফ্সীর সমাఠ।


> وللّ الحدد والمنة

## সূর্রা আनফান্ল

१৫ আয়াত, ১০ র্रককু, মাদানী

$$
\begin{aligned}
& \text { ॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আन্লাহর নামে ॥ }
\end{aligned}
$$

এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ इওয়ায় ইহাকে মাদানী সৃরা বলা হয়। ইহাতে পঁচাত্তরটি আয়াত, এক হাজার ছয়শত বত্রিশটি শব্দ এবং পাঁচ হাজার দুইশত চুরানব্ষইটি অক্ষর রহিয়াছে।

১. তোমার নিকট লোকেরা যুদ্ধলক্ধ সম্পদ সম্বক্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে? তুমি বল যে, যুদ্ধলক্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের। সুতন্রাং তোমরা আল্লাহককে ভয় কর। আর निজেদের মধ্যে সজ্টাব স্ছাপন কর। যদি তোমরা মু’মিন হও, তবে আল্লাহ তা‘আলা এবং চাঁহার রাসৃলের আনুগ্ত কর।

ঢাফ্সীর : ইমাম বুখারী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) আনফাল শব্দের দ্বারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমতের সম্পদদর অর্থ বুঝান হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার निকট মুহাম্মদ ইবন আবদूর রহীম, সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, হাশিম, আব̨ বাশার, সাঈদ ইব্ন যু<ায়ের (র) প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন যুবায়ের বলেন, आমি ইব্ন আব্রাস (রা)-এর নিকট সূরা আনফাল কখন নাযিল হয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বদর যুদ্দ প্রান্তরে অবভীর হয় বলিয়া জবাব দিলেন। এ বিষয় ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বুথারীতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন यে, আনফল যুদ্ধলद্ধ সম্পদ বা গनীমতকে বলা হয়। ইহা একমাত্র মহান্বী (সা)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। ইशাতে জন্য কাছারও কোন অংশ নাই। মূজাহিদ, ইকরামা, আতা, যাহ्হাক, আতা খুরাসানী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, आাবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন জাসলাম (র) সহ বহু লোক এইরুপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাল<ী সালিহ্ সূত্রে ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন বে, ইব্ন আব্রাস (রা) আন্ফাল শক্দের অর্থ গনীমত বলিয়াছেন। কবি লবীদের নিম্ন লিখিত চরণেও এই অর্থ প্রকাশ পায়।
ان تقوى ربنا خير نفل * باذن اللك ريقى والعجل

অর্থাৎ আমাদের পভুর ভয় উত্জ গনীমত। আান্লাহূর হকুমে তাহা দৃশ্য হইইবে এবং তরানিত হইবে।

ইবনে জারীর (র) বলেন : আমার নিকট ইউনুস, ইবৃন ওয়াহাব, মাनिক ইবৃন আনাস প্রমুখ ইব্ন শিহাব ও কাসিম ইব্ন মুহাষ্দদ (র) হইতে ধারাবাহিকতাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন
 जর্থ জিঞ্ঞাসা করিতে খনিয়াছি। তাহাদের জবাবে ইবৃন আব্সাস (রা) বলিয়াছেন : উহার দ্মারা যুদ্দলন্ধ হোড়া এধং যুক্ধে নিহত ব্যক্তির নুণ্ঠিত অর্থ-সশ্পদ বুবায়। দিতীয়বার এই প্রশ্ন করা इইলে ইবন আব্মাস (রা) অনুরুপ জবাব দিলেন। উशাদের মধ্যে রকনোক জিজ্gাসা করিন, আল্মाহ্ পাক আল-কুরজানে বে আনফালের কথা বলিয়াহেন উহার অর্থ कি ? काসিম (রা) বনেন, এমনিভাবে প্রশ্ন করিতে থাকায় ইবৃন আব্কাস (রা) উত্তেজিত হইয়া তাহাকে কিছ করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর আতনস হইয়া ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন : এই লোকটি কাহার ন্যায় হইতে পার্র তোমার জান কি ? অই লোকটি হইল লেই লোকটির ন্যায় যাহার প্রশ্ন ক্যার দরুন উমর ইব্ন খাত্রাব (রা) তাহাকে পিটাইয়া রক্তাক্ত করিলেন।

কাসিম ইব্ন মুহাম্ (র) হইতে পর্यায়ক্রে যুহরী, মুঅাপ্মার ও আবদ্দুর রাযयাক (র) বর্ণনা করেন, ঈব̣ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্ ত'আলা তাহার নবীকে বিভিন্ন বিষয় হুশিয়ারকারী এবং বৈধ অবৈ४ নির্রপণ কারীর্রপ প্রেরণ করিয়াহেন। কাসিম (র) বলেন : ইবৃন আব্মাস (রা) উক্ত ব্যক্তিকে অনেক উচ-বাচ্য বনিয়া ভৎসনা করিলেন। অতঃপর তাহার निকট আनফানের অর্থ জিজ্ঞাসা কর্যা ইইলে ইব্ন আব্বাস (রা) জবাব দিলেন : যুদ্ধক্ষেত্রে কোন লোক সেনাকে হত্যা করিয়া ঢাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার হষ্তগত করা হইন আনফানের जর্থ। লোকটি आবার প্রন্ন করিলে তিনি অনুরপপ জওয়াব দিলেন। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করিনে ইবৃন আব্বাস উত্তऊ হইয়া বনিলেন : এই ব্যক্তির উদাহরণ কি হইতে পারে তোমরা জান কি? এ লোক হইল সেই লোকের ন্যায় যাহাকে টমর ইব্ন খাত্তাব (রা) যারিয়া ছিলেন
 पूমি এমন হইও না বে আল্লাহ্ উমর্রের প্রতিশোধ তোমা হইতে গ্রহণ ককুক। এই হাদীলের সনদঢি বিওদ্ধ। ইব্ন জব্বাস (রা) আনফফালের ব্যাখ্যায় এইর্রপ বলিয়াছছন বে, ইমাম কত্পিয় লোককে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্টিদের পরিততত্ত অর্থ-সশ্পদ হইতে মূন গনীমত বন্টলের পর याহা কিছू প্রদান কর্রিয়া থাকেন তাহাকেই जানশেল বনা হয়।
 शইয়াহ্।। জাল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইবৃন অাূ নজীহ (র) মুজািদির উদৃতি দিয়া বনেন :



 দগाয়মান হইবার পূর্রে উহাকে নফন বনা হয়। ইহাদের উডয় হইতে অই বক্ব্য ইব্ন আাূ शতিম বর্ণনা করিয়াছেন।
 আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, হে নবী! বিনা যুদ্ধে মুসলমানগণ মুশরিকদিগের ইইতে গবাদী পশ্ত বা দাসদাসী বা অন্যান্য যেসব বিষয়-সম্পদ্র লাভ করে সে বিষয় আপনার নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুতরাং এই সম্পদ নবীর জন্য বিশেষভাবে নিবেদিত, তিনি তাঁহার ইচ্মা মাফিক উহা ব্যয় করবেন।

এই কথার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় বে, তাহারা কাফিরদের হইতে বিনা যুদ্ধে প্রাণ্ত সম্পদ (ফায়-এর সশ্পদ ) দ্বারা আলোচ্য আনফাল সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)-সহ অন্যান্য লোকের অভ্মিত হইল ক্ষুদ্র ক্কুদ্র সেনা দলের ছোট খাট ঝটিকা অভিযানে শত্রু বাহিনীর যুদ্ধ না করিয়া ফেনিয়া যাওয়া যে সম্পদ হন্তগত হয়, উহাকেই আনফাল শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট হারিস, আবদুল আयীय, আলী ইবন সালিহ ইব্ন হাই প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন সালিহ্ বলেন : يَتْتَلْنُكَ عَنْ Jiنili আয়াত প্রসজ্গে আমি অবহিত হইয়াছি যে, উহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের ঝাটিকা যুক্ধে দখলকৃত বিনাযুদ্ধে শক্রু সেনা কর্তৃক ফেলিয়া যাওয়া সম্পদ বুঝানো হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক উৎসাহ বর্ধন এবং কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সাধারণ বন্টনের চেয়ে অধিক কিছ্র প্রদান করা।

শা'বী (র)ও এইর্রপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) সাধারণ বন্টনেন্র উপর কতক সেনাকে পুরষ্কার ও উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত কিছ্র প্রদান করার অভিমতটিই গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে প্রদত্ত বিবরণই এই মত্বাদ সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। শানে নুযূলের বিবরণ দানে ইমাম আহমদ (র) নিম্নর্প হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন:

ইমাম আহমদ (র) ... সাদদ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বদরের যুদ্ধের দিন রণক্ষেত্রে আমার ভাই উমায়েরকে হত্যা করা হইলেে আমিও ইবন আসকে হত্যা করিয়া তাহার ‘যুল কুতায়ফা’ নামক তরবারিটি হস্তগত করত মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন : উহা দখলকৃত সম্পদের সাথে রাথ। আমি উহা রাখিবার জন্য চলিলাম। একদিকে ভাই নিহত হওয়ার শোক, অপর দিকে ছিনাইয়া আনা তরবারি না পাওয়া। এই অবস্থায় মনের ভাব কি ইইতে পারে, তাহা আল্ধাহৃই ভাল জানেন। কিন্তু আমি কিছুদূর যাইতে না যাইতেই সূরা আনফ্যাল অবতীর্ণ হইল। অতঃপর মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন : তুমি যাহা ছিনাইয়া আনিয়াছ, তাহা নিয়া যাও।

ইমাম আহমদ (র) ... সাঁদ ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমি বলিলাম : হে আল্লাহৃর রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে মুশারিকদের হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। অতএব আমাকে অই তরবারিটি দান করুন। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন: এই তরবারি তোমারও নয়, আমারও নয়; উহা যথাস্থানে রাখিয়া দাও। আমি উহা যথাস্থান্তে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন মনে মনে বলিলাম, এই তরবারি হয়ত এমন এক লোককে প্রদান করা হৃইবে। যে আমার ন্যায় দাবীদার নয় এবং সে আমার ন্যায় বিপদের ঝুঁকিও গ্রহণ করে নাই। ইত্যবসরে আমাকে কোন এক লোক পিছন হইতে ডাক দিলে আমি মহানবী
(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম : আমার বিষয় কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তুমি যখন তরবারি চাহিয়াছিলে, তখন উহা আমার মালিকানাধীন ছিল না। এখন আল্লাহ্ উহা আমার মলিকানাধীন করিয়া দিয়াছেন। তুমি উহা নিয়া যাও। আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন :

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ্ প্রমুখ এই হার্দীসকে আবূ বকর ইবনন আইয়াশের সূত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে ‘হাসান’ ও ‘সহীহ’ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) সা‘দ (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । সা‘দ (রা) বলেন : আমার সম্পর্কে আল-কুরআনে চারিটি আয়াত অবতীী্ণ হইয়াছে। আমি বদরের রণক্ষেত্রে একটি তরবারি হস্তগত করিয়াছিলাম। উহা নিয়া আমি মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা আমাকে প্রদান করার জন্য বলিলে মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যেখান ইইতে আনিয়াছ সেখানেই রাখ। আমি দ্বিতীয়বার চাহিলে মহানবী (সা) আবার বলিলেন :


 (র) তদীয় কিতবে এই হাদীসটিকে ঠিক অনুরপপভাবেই শু‘বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... বনী সা‘দার কোন এক লোক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লে লোক বলে : আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্ন রবীআকে বলিতে খনিয়াছি যে, বদরের রণক্ষেত্রে ইব্ন আয়াজের তরবারিটি আমার হস্তগত হইল। এই তরবারিটি ‘মারযবান’ তরবারি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহানবী (সা) গনীমতের সস্পদ যাহার নিকট যাহা কিছ্ রহিয়াছে উহা যथাস্থানে জমা করা নির্দেশ প্রদান করিলে আমি উহা যথাস্থানে জমা করিলাম। কোন লোক মহানবী (সা)-এর নিকট কিছু চাহিলে তাহাকে বিমুখ না করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। সুতরাং আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম মাখযুমী ঐ তরবারিটি দেখিয়া উহা মহানবী (সা)-এর নিকট ঢাহিলে তিনি উহা তাহাকে দিয়া দিলেন। ইব্ন জারীর এই হাদীসটি অন্য জক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শানে নুযূল : ইমাম আহমদ (র) ... আবূ উমামা (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ টমাযা বলেন : আমি উবাদার নিকট গনীমত (আনফাল) সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জ্রবাবে <লিলেন : বদর যুক্ধে আমরা যাহারা অংxi গ্গহ করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে গনীমতের সম্প্দদ নিয়া কঠোর মতবিরোধের সৃষ্টি হইলে এবং আমাদের চরিত্র কনুষিত इওয়ার ঊপজ্রম হইললে আল্লাহ্ তাঅালা এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়া মতবিরোধ নিরসন করেল এবং আমাদের হাত হইতে ছিলাইয়া নিয়া তাঁহার রাসূলের হাতে অপ্প করেন। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) উহা মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দিলেন।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট আবূ মুজবিয়া ইবন উমর (র) ... উবাদা ইব্ন সামত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর

সাথী হইয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। আমাদদর এবং মক্কার কাফির এই দৃইদল লোকের মধ্যে তয়াবহ নড়াই চলিন। আল্ণাহু ত'অানা আমাদের শর্রুসেনাকে পরাজিত করিলেন। আযাদhর মধ্ব্য একদল সেনা পলায়ন-পর শজ্রুসেনাকে পিচ্, ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে नাগিন। আমাদের আর এক্দল xब্রসেনাকে অবরোধ করে বদ্ীী করিয়া হত্যা করিতে নাগিন। आমাদরর আর একদল লেনা যাহাত মহানবী (সা)-এর উপর কোনর্রপ আঘাত না আলে, তাঁহার র্রিরক্ষ ও মহানবী (সা)-এর হিফাজতের কাজ্ে নিমগ্ন রহিলেন। এদিকে নড়াইল্যের जবসান হইয়া রাত্রির আগমন হইন। যাহারা গানীমতের সশ্পদ একত্রিত করিয়া ছিন, তহারা বলিन : ৫ই সস্পদ আমরা ऊছইয়া একত্রিত কর্রিয়াছ্। তাই ইহাতে কাহারও কোন অংশ্শ নাই,

 আমরাই উহাদিগকে পরাভূত কর্রিয়াছি। তেমনি যাহারা মহানবী (সা)-কে আবেষ্টন করিয়া তাহার হিফাজতের কাজ্র নিয়োজিত ছিন, তহারা বলিল, আমরা মহ়ানবী (সা)-এর প্রতি শ【ুপ্ক হইতে আঘাত হানার আশংকায় ছিলাম। সুতরাং আমরা তাহার প্রতিরক্ষার কাজ্র নিयুふ্ রহহিয়াছি। অতএব গনীমতের সশ্পদ̆ আমাদদর অংশ না থাকার কোন কারণ নাई।

 মহান্ীী (সা) উহা মুসলমানদ্রের মধ্যে বণ্টন কর্রিয়া দিলেে। মহানবী (সা)-এরর নিয়ম এই ছিল
 যুদ্দ হইতে প্রত্যাবর্তননের সময় বণ্টন করিতেন এক-ত্তীয়াশ। আর নিজের জন্য গনীমতের সস্পদকে অপসদ করিত্তে।

এই হাদীসটি তিরমিযী ও ইবৃন মাজা (র) সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে আাবদুর রহমান ইব̣ন হারিস ইইতে অনুহূপভাবেই বন্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে 'সহীই’ বলিয়া আখ্যায়িত কর্রিয়াছ্ন। ইব্ন হিব্রান (র) তাহার কিতাবে এৃং হাকিম (র) মুস্তাদরাক কিতবে আবদूর রহমান ইব্ন হারিসের উদ্ধৃতি দিয়া হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র)
 হয় নাই। ইযাং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন জরীর ও ইবৃন মারদूবিয়াও এই হাদীসকে উন্লেখিত তাযায় সংকলিত করিয়াছেন।
 ইইতে হাদীস বর্ণন করিয়াছেন ব্য, তিনি বনেন : বদরের যুক্ধের দিন মহান্ী (সা) বলিয়াছেন:



 উপর প্রাধান্য পাইতে পার না। তোমরা হার্রিয়া cেলে আমাদের নিকটই আসিয়া আশ্রয় নিতে। आমরা তোমাদের পিছন্রে প্রতিষ্ণার দায়িত্ণে ছিনাম। সুতরাং ইহাদের মধ্যে বাক-বিতজা হইয়া

 আর্ব্বাস（রা）হইতে বলেন যে，ইব্ন আব্বাস（র）বলিয়াছেন ：বদরের যুক্ধের দিন মহানবী （সা）এই ঘোষণা দিলেন ：যে লোক কোন একজনকে হত্যা করিতে পারিবে তাহার জন্য এই এই পুরষ্কার। আর যে লোক তাহাকে বন্দী করিয়া আনিতে পারিবে，তাহার জন্যও এই এই भুরষ্কার রহিয়াছে। অতএব আবুল ইয়াসার দুইটি লোককে বন্দী করিয়া আলিয়া মহানবী （সা）－কে বলিল ：হে আল্লাহ্র রাসূল！এখন আপনার অংপীকার পূরণ করার সময় হইয়াছছ। এই সময় সা‘দ ইব্ন উবাদা দাঁড়াইয়া বলিল ：হে আল্মাহ্র রাসূল！আপনি যদি এইভাবে ইহাদিগকে দান করিতে থাকেন，তবে আপনার অন্যান্য সংগীদের জন্য কিছুই थাকিবে না। অথ্চ উক্ত ঘোষণা আমাদের পুরষ্কার পাবার অন্তরায় নহে এবং শ্র্রুর মুকাবিলা হইতেও আমরা বিরত ছিলাম না। এখানে আমরা আপনার হিফাজতের জন্য দণায়মান রহিয়াছি। কারণ পিছন দিক দিয়া আপনার প্রতি আঘাত হানার আশংকা ছিল। মোটকথা সাহাবীগণের পর্প্পরের

 （তোমরা জানিয়া রাv যে，তোমাদের লাভকৃত যুদ্ধলদ্ধ সম্পদ্রের এক－পঞ্চমাংণের মালিকানা হইতেছে আল্মাহূ）ইইতে শেষ আয়াত পর্যন্ত এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম আবূ উবায়দুল্নাহ্ কাসিম ইব্ন সাল্লাম ‘কিতাবুল আমওয়ালিশ শারীয়াহ্’ গন্থে যুদ্ধ－লব্ধ সম্পদের বিভিন্ন দিক এবং ব্যয়ের স্থানসমৃহের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ：যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ এবং যুদ্ধরত অমুসলিম শর্রুদের（আহলে হরব）হইতে มুসলমানের প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই আনফাল শক্দটি প্রযোজ্য হয়। সুতরাং যুদ্ধলद্ধ সম্পদের（আনফালের）সর্বপ্রথম অধিকারী হইলেন আল্লাহ্র রাসূল। যেমন আল্লাহ্ বলেন ：

সুতরাং মহানবী（সা）আল্মাহ্র নির্দেশ মাফিক এক－পঞ্ণমাংশ রাখা ব্যতিরেকেই বদরের দিন উহা সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। ভেমন ইতিপৃর্বে সা‘দ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পরই আল্লাহ্ তা আলা এক－পঞ্ণমাংশ উল্লেখ করিয়া আয়াত অবতীণ করেন। সুতরাং পহেলা আয়াতের হুকুম दাতিল হইয়া যায়। আমি বলিতেছি ：এইরুপ কথাই অর্থৎ পহেনা আয়াতের বিধান বাতিল হওয়ার কথা আनী ইব্ন আবূ তালহা সূত্রে ইব্ন আব্রাস（রা） হইতে＜র্ণিত পাওয়া यায়। కুজাহিদ，ইকরামা ও সুm্দী（র）এইর্প অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ই＜्ন যায়েদ（র）＜লেন，পহেলা আয়াতের বিধাन दাতিল হয় নাই বরংং উহা দৃঢ়তর সাথে বর্তমান রহিয়াছে। আবূ উবায়েদ（র）বলেন，এই বিষয়ে আরও অনেক আছার বর্ণিত।

আনফাল মূলত সঞ্চয়কৃত যুফ্দলন্ট সম্পদকেই বলা হয়া। কুরআন হাদীসের বর্ণনা হাফিক ঊহার এক－পঞ্মমংশ রাসূলের পরিবারর্গের জন্য নির্বাচিত।

আরবী ভাষায় বে কাজ অপরিহার্ষ নয়，বরং স্বেচ্ছ প্রণোদিত উপকার ও কল্যাণ－জনিত কাজ হয় তাহাকে আনফাল বলা হয়। সুতরাং ইহাই হইল সেই যুল্ধলব্ধ সস্পদ যাহা আল্মাহ্

ज'জালা মু'মিনগণণর শজ্রুদের সস্পদ ছইতে তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। ইহ এমন

 গনীমতকে বে হালান করিয়া দিয়াছেন ইহাই হইন আনশাল বা যুদ্ধলদ্ধ সশ্পদদর মূনত্ত্ব।

আমার বক্টব্য এই : বুথারী ও মুসনিম শরীखে উল্লেথিত হাদীস দ্ঘারা এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া दाয়। ब্যেন জাবির (রা) বর্ণনা করেন বে, মহহনবী (সা) <লিয়াছেন : আমাকে পাঁচটি বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হইয়াহে, যাহা আমার পৃর্বে কাহাকেভ দেওয়া হয় নাই।
 হইয়াছে। आমার পৃর্বে কাহারও জনা ইহা বৈধ করা নাই। জতঃপর তিনি সম্ণুর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করিয়ামেন।

অতঃপর জাব উবায়িদ (রা) বনেন : এই কারণণই ইমাম য্যো্জাগণের জন্য বে পুরষ্থার ঘোষণা করেন উহাকে নফন বলা হয়। आার ইश গনীমতের সাধারণ অংশ ব্যতীত কতকের ঊপর কতকের জন্যে অধিক্যkূপপ হয়। আর ইহাই উহাদিগ্ক ইসলামের সম্যানকে সমুন্नত রাখার এবং শক্রু উপর কঠোরতাে আঘাত হানার জন্য উদ্রুদ্ধ করে। ইমাম বে কতক সেনাদের জন্য সাধারণ অংশ ছাড়া অধিক গনীশত ঘারা পুরক্থৃত করার ঘোষণা দিয়া থাকেন তাহ চারি প্রকারের হয় এবং প্রত্যেক প্রকারই নিজ স্থানে অপরটি হইতে পৃথক।
2. প্রথম প্রকার হইন নিহত শত্র লেনার দখনকৃত সশ্পদ ও ঊপায় ঊপকরণাবলী দেওয়া হয়, ইহা इইঢে কোন পঋ্কমাংশ आলাদা করিয়া রাখা হয় না।

 সুতরাং এই সেনাhन याश किছू আनिয়াছে, উহা হইতে এক-পষ্ামাং রাখার পর উহার जক-চুত্থাশশ বা এক-ত্তীয়াহশ উহাদিগকে দেওয়া হয়।
 বণ্টন করা এবং উক্ত এক-পশ্মমাং্ হইতে ইমাম নিজ ইচ্মা় কর্ম মাফিক বে কোন লেনাকে উপফুক্ পরিমাণে প্রদান করা।












কিছू (নফলের) ঘোষণা দেওয়া উচিত। তবে এহেন অবহ্হ সৃৃি না হইনে এই ধরনের যোষণার প্রয়োজন নাই।

অতিরিক্ত প্রদান্রে তৃতীয় পদ্ধতি হইন ইমাম কোথাও ছোট খাট অতিযানে সেনাদন প্রেরণ করিলে যুদ্ধলক সশ্পদ প্রাষ্ঠ হওয়ার পৃর্বেই উহা হইতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রদানের
 আরোপিত শর্ত মাফিক। কেননা উহারা এই ঘোিিত শর্তের কথা খনিয়া এধং তহাতে সস্যত হইয়া মরণপণণ লড়াই করিবে।

যুদ্দনক্ধ সস্পদ সশ্পর্কে ইতিপৃর্বে আলোচ্না হইয়াছে শে, বদরের নড়াইতে পাঞ্ত সশ্পদ হইতে এক-পঋ্মাংশ পৃথক করিয়া রাথা হয় নাই, এই কথায় অবশ্য প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ ইহার বিপরীত হাদীসও বর্ণিত পাওয়া যায় বে, आনী ইব্ন আবূ তলিব (রা) বদরের নড়াইর যুদ্ধলব্ধ প্রাক্ সশ্পদদর এক-পষ্টমাশ্শ হইতে দুইটি উট পাইয়াছিলেন। আমি এই বিষয় 'কিতাবুস সীরাত' গ্ৃৃ সবিস্তার ও সবিশদ্দ আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্নাহ্, জন্য।
 यাবতীয় ব্যাপারেই আল্নাহ্ তাঁআলাকে ভয় কর। আর তোমাদের পরু্পরের মধ্যে প্রীতি ও সড্টাব গড়িয়া তোন। তোমরা পরপ্পর অত্মকনহ্ ঝপড়া-বিবাদ, বাক-বিতণা ও কথা কাটাকাটি করিয়া নিজেদের ঐক্> ও সংইত্কে বিনষ্ট করিও না এবং একে অপর্রে প্রতি জুলুম অত্যাচার করিও না। আল্নাহ পাক তোমাদিগকে বে পথথর দিশা এবং ওয়াইীর জ্ঞান দান কন্রিয়াছেন তাহা তোমাদের বিবাদীয় বস্থুর চাইতে বহ্তণ কন্যাণকর। সুত্রাং তোমরা পরশ্পর ভ্রাত্ত্ণ ও লৌহার্দের বক্ধনে আবঙ্ধ হইয়া জীবন-যাপন কর।

আলোण্য মাফিক মহানবী (সা) তোমাদের মুদ্গনল্দ সস্পদ বে নিয়়্ম বন্টন করিয়াছছন, তাহ তোমরা বিনাবাক্য ব্য<্রে মানিয়া নাও। কেননা মহানবী (সা) আল্ধाহ़ নির্দিশিত ইনসাফ ও সুবিচার অনুযায়ীই উহা বন্ট্ করার নির্দেশ দিয়াছ্নন। তোমরা কোনক্রপ উচ্চবাক্য না করিয়া এই ক্ষেত্রেও जাল্লাহ् ত'অানা এবং তাহার রাসূলের প্রতি আনুগত প্রদর্শন কর।

ইব̣ন আব্মাস (রা) বলেন : এই আয়াতটি আল্वाহ् ত'আনা ఆ তাহার রাসৃন্লে পক্ষ
 কর়া এবং পরশ্পর সদভাব বজায় রাথিয়া চলার কथা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) এইর্প अভিমত প্রকাশ কর্রিয়াছে।

 লৌহা্দ ও সজ্টাব রজায় রাথিয়া চল।
 কিতাে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করিতেছি।

তিनि বনেন : আমাদ্র নিকট মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) ... आनाস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন : आমরা কোন এক সময় মহানবী (সা)-এর নিকট বসা

ছিলাম। তথन আমরা মহানবী (সা)-কে এমনভব্বে মিটিমিটি হািিতে দেখিলাম বে, তাঁার স্ষূখের দাঁত্খলি দেখা যাইতেছিন। তখন উমর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ র্রাসূন! আপনি কি কারণে হাসিতেছেন? আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক, আপনি আমাদেরকে কারণ অবহিত কক্রু। মহানবী (সা) জবাব দিলেন-আমার উষ্থতের দুইটি লোক আল্লাহ্
 ইজ্জাত! আমার ভাই আমার «তি জুনুম করিয়াহে। আপনি আমাকে জুনুল্মে পতিশাৗ নইয়া দিন। দ্তিতীয লোকটি বলিল, হে প্রভূ! আমার এমন কোন পুণাই অবশিষ্ট নাই, যাহ দ্যারা আমি ঊহার দাবী পরিশো४ করিতে পারি। তথন মজনুম লোকটি বলিল : হে প্রভू! জুলুলের প্রতিশোধে আমার ওনাহ্ উহার ঊপর চাপাইয়া দিন। আনাস বলেন : মহানবী (সা) এই কथা
 মহানীী (সা) বলিলেন, এই দিনটি মহাবিপদ্র দিন। মনুষ নিজের পাপের বোঝাকে जপরের মাথায় চড়াইয়া দেওয়ার কথা ভাবিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘জালা বাদীকে বলিলেন : তুম্ ঐ জান্নাতের পানে তাকাইয়া দেখত? লোকটি মাথা উত্তোনন কর্রিয়া বনিবে, হে প্রভ! আমি রৌপ্য निर्यিত বহু শহর দেখিতেছ্ এবং ন্বর্ণ নির্মিত মণিমুক্ত খচিত বহ মহল ও অঙ্যালিকা দেথিতে পাইতেছি। হে প্রভূ! এইসব মহন ও অষালিকাসমूহ কি নবী সিদ্দিকীন ও শহীদানের জন্য আপনি তৈয়ার কর্রিয়া রাখিয়াছেন ? আল্গাহ্ উত্তর করিবেন, উহা বিশেষ কাহারও জন্য নয়। বরং যাহারা উহহর মৃन्ग প্রদান করিবে তাহারাই উহার মানিক হইবে। লোকটি আবার জিख্ঞাসা করিবে : হে প্রভূ! উহার মৃল্য দিয়া কাহারা মালিক হইতে পার্। আল্লাহ বনিবেন : তুমিও উহার মৃল্য প্রদান করিয়া মালিক ইইতে পার। লোকটি তথন বলিবে, আমি কিজ্াপে মৃল্য প্রদান কর্রিব প্রভ। আ আল্লাহ বनিবেন : তুমি তোমার ভাইকে ফমা করিলেইই মৃন্য খ্রান করা হইবে। তখন লোকটি বলিবে : হে প্রভূ! আমি উহাকে ক্ষমা কর্রিয়া দিয়াছি। আল্লাহ্ তথন বনিরেনে : তুমি তোমার ভাইর হাত ধর এবং উত্য একত্রে জান্নাতে প্রবিষ্ঠ হও। অতঃপর মহনবী (সা)

 দিন মু’মিনগণণন মধ্যে সज্তাব ও লৌহার্দ পতিষ্ঠা কর্যিয়া দিরেন।

২. নিঃসন্দেহে ঈমানদার তাহারাই যাহাদের অন্তর আল্লাহর স্বরণ করা হইলেই ভীত ও কম্পিত হয়। আর যখন তাঁহার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহাদের ঈমান প্রবল ও শক্তিশালী হয়। আর উহারা উহাদের প্রতিপালকের উপরই হয় নির্ভরশীল।
৩. যাহারা সালাত কায়েম করে এবং উহাদিগকে আমি যাহা কিছ্র রিযিক দিয়াছি, তাহা ব্যয় করে, উহারাই প্রকৃত মু’মিন।
8. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে। আর রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্পানজনক জীবিকা।

তাফ্সীর : আनী ইব্ন আবূ তানহা (র) ইব্ন আব্বাস (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া
 ইবাদত পালনের সময় তাহার যিকির্র দ্বারা মুনাফিকদের অন্তঃকরণে কিছুই প্রবিষ্ট হয় না। উহারা আল্লাহ্র কোন আয়াতের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান রাথে না এবং তাঁহার প্রতি ভরসাও করে না। উহারা যেমন নামায যথারীতি আদায় করে না এবং দূরে অবস্থান কালে নামাযও পড়ে না, তেমনি ধন-সম্পদের যাকাতও দেয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, উহারা মু’মিন নয়। অতঃপর তিনি মু’মিনদের পরিচয় স্বর্রপ তাহাদের ওুণাবলী উল্লেখিত আয়াতাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে ঐ সকল লোকগণই মু’মিন যাহাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্র যিকির করা হইলে ভীত ও কম্পিত হয়। ফলে উহারা আল্লাহ্র অর্পিত ফর্য দায়িত্ কর্তব্যসমূহ পালন করে। ফনে যখন উহাদিগকে আল্নাহ্র আয়াত পাঠ করিয়া শুনান হয়, তখন উহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং উহা সত্জে ও সজীব হইয়া ওঠে। তথন উহারা সর্ব বিষয় আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হয়। তাই অন্য কোন সত্তার প্রতি তাহারা অনুরাগী হয় না এবং অন্য কাহারও নিকট কিছू প্রত্যাশা করে না।
 হওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র) সহ অনেকেই ইহার ব্যাখ্যা এই<্রপ করিয়াছেন। মু’মিনগণের আসল বৈশিষ্ট্য হইল এইসব তণাবলী। যখন আল্নাহ্র ম্মরণ করা হয় তখন উহাদের মন ভীত ও প্রকম্পিত হয়। ফলে তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করিয়া চলে এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করিয়া চলে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন :


অর্থাৎ আর মু’মিনগণের মধ্যে যদি কেহ অশ্লীল কাজ বা আত্নার উপর অত্যাচার করিয়া <সে, তবে সাথে: সাথেই তাহাদের মনে আল্লাহ্র শ্মরণ হয়। সুতরাং তাহারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জাল্মাহ তাআলা द্যতীত পাপ ক্ষ্যা করার আর কে আছে ? ভুলবশত পাপ কাজ করিয়া ফেনিলেও তাহা বারবার করে না। কেননা তাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান (৩ : ১৩৫)।

কুরআনের আর একস্থান্ে আল্নাহ্ পাক বলেন :

#  

যাহাদের মনে আল্লাহ্র সय্মেখে দগায়মান হইবার ভয় রহিয়াহহ এবং স্বীয় মনকে গর্হিত ও পাপের কাজ ইইতে বিরত রাধ্য; তাহাদের জন্য রহিয়াহ্ চিি্তন জান্নাত (৭৯ : ৪০)।





 জ্বলন অনুভব কর ? বলिন হাঁ, অনুভব করি। তিনি তখন বলিলেন, যখন তুমি অইজ্রপ জৃলা जনুত্ করিবে তথন তুমি আল্মাহ্ তাজানার নিকট প্রার্থনা কর। ক্কেনা খার্থনাই হইতেছে এই জ্বালা निবারক।

जর ঊপরোক্ত
 হয়। «েমন আল্লাহ্ পাক আল-কুর্রানের অন্য এক স্থান বনিয়াছেন :

("অার যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হহ, তথন উशাদের মধ্যে কেহ বলিয়া ওঠ
 ঈমানদার তাহাদের ঈমান বৃদ্ধিঐাঙ্ হইয়া থাকে। আর জান্নাতের সুসংবাদ উহাদের জনjই" (৯: د२8)।







आলোচ


 ইচ্ম করেল তাহ দইয়া যায় এবং যাহ ইচ্ম করেল না তাহা হয় না। সব কিছ্ম তাহারই


কেহ পদদলিত করিতে পারে না, তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এ কারণেই সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্ষুল ও নির্ভরতাই হইতেছে ঈমানের শক্তি।
 মু’মিনগণের মৌলিকক আকীদা-বিশ্বাস উল্লেখ করার পর এখানে তাহাদের কার্যাবলীর বিবরণ দিতেছেন। এই কার্যাবলীর মட্ব্য সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা নিহিত রহিয়াছে। আর উহার প্রধান হইল নামায কায়েম করা। নামায হইল বান্দার নিকট আল্লাহ্র পাওনা অধিকার।

কাতাদা ( র) বলেন, যথাসময় নামাযের হিফাজত করা এবং অযূ, রুকৃ-সিজদাসহ নামায আদায় করা দ্বারাই নামায কায়েম করা হয়।

মুকাতিল ইবন হাইয়ান (র) বলেন : নামাযের জন্য উহার সময়গলির সংরক্ষণ, পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করা, রুকৃূ-সিজদা করা, উহাতে কুরআন পাঠ করা এবং আত্যাহিয়্যাতুসহ মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি কার্যাবলি পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করাকেই নামায কায়েম দ্বারা বুঝান হইয়াছে। আর উপরোক্ত আয়াতে আল্মাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে ব্যয় করা দ্বারা যাকাত ফর্য হইলে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা সহ বান্দার সমুদয় অপরিহার্য ও স্বেচ্ছ প্রণোদিত হক আদায় করার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকুল হইল আল্লাহ্র পরিবার বিশেষ। সুতরাং আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের উপকার যে যত বেশী করে আল্লাহ্র নিকট সে ততো বেশী প্রিয়।
 যে জীবিকা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর। কেননা এই সব সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি হইতেছে তোমদের নিকট গচ্ছিত সম্পদ বিশেষ। হে আদম সন্তান! খুব দ্রুতই তোমাদের সহায়-সশ্পদ হইতে বিচ্ছ্নি হওয়া অনিবার্য। সুতরাং ধন-সম্পদের ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ্রওয়া উচিত নয়।
 এবং এইসব বিশেষর্ণে বিভূষিত সত্যিকার অর্থে তাহারাই খাঁটি মু’মিন লোক। হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্নাহ আস-হাজরামী (র) আব̨ কুরাইব, যার্যেদ ইবনুল হিব্বাব, ইব্ন লাহীয়া খালিদ ইব্ন ইয়াयীদ আল-সাকাফী, সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল ও মুহাম্মদ ইবন আবুল জুহম হারিছ ইব্ন মালিক আনসারী (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা) তাহাকে বলিলেন : হে হারিস! তুমি কি অবস্থায় প্রভাত করিলে ? হারিস জবাব দিল, আমি একজন খাঁটি মু’মিনরূণপে প্রভাত করিয়াছি। মহানবী (সা) আবার বলিলেন : খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বল। কেননা প্রত্যেকটি বস্তুরই মূলতত্ত্ রহিয়াছে। তোমার ঈমানের মৃলতত্ত̧ কি তাহা চিন্তা করিয়া বল। হারিস জবাব দিল, পার্থিব জগতের ভালবাসার শৃ্খ্লল হইতে আমি আমার মনকে বিমুক্ত করিয়াছি। সুতরাং রাত্রি জাগরণ করিয়া নামায আদায় করি এবং দিনভর উপবাস থাকিয়া রোযা রাখি ; আমার মানসিক অবস্থা এইর্রপ হইয়াছে, যেন আমি আমার প্রতিপালকের আরশের পালে তাকাইলে উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাই। আর জান্নাত বাসিগণকে পরশ্পর সাক্ষৎ

করিতে দেখিতে পাই এবং দোযখীদের দেখিতে পাই মহা-বিপদের মধ্যে নিপতিত। মহানবী বলিলেন : হে হারিস! তুমি ঈমানের মূলতত্ত্বের পরিচয় লাভ করিয়াছ। সুতরাং তুমি উহাকে আ"কড়াইয়া ধর। মহানবী (সা) এইর্রপ তিনবার বলিয়াছেন।
 একটি সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আল্লাহ পাক কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং উল্নেখিত আয়াতাংশ হইল নিম্নল্লিতিত আরবী বাক্যসমূহের ন্যায়। যেমন তোমরা বল (অर्थाৎ সম্প্রদায়ের অনেক নেতা রহিয়াছে কিন্তু আসল নেতা
 ব্যবসায়ী হইল অমুক ব্যক্তি।) وفلان شأعر حقا وفى القوم شعراء ("সস্প্রদায়ের মধ্যে বহু কবি থাকিলেও আসল কবি হইল অমুক।")

আলোচ্য মহান সম্মানের অধিকারী হইবে এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। বেমন আল্নাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

আল্লাহ্র নিকট উহাদের জন্য মহান সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিত্ছে আল্মাহ্ তাহা দেখিতেছেন (৩ : ১৬৩)।
 উহাদের পুণ্যসমূহ কবূল করিবেন।
 কতক কতকের চাইতে অধিক মর্যাদাসসম্পন্ন এবং সুমহান সম্মান লাভ করিবে। আর তাহারা নিজেদের চাইতে নিস্নিস্তরের জান্নাতীদের প্রতি তাকাইয়া গৌরব বোধ করিতে থাকিবে। কিন্তু নিয্ন স্তরের জান্নাতিগণ উচ্চস্তরের জান্নাতিগণের পানে হিংসার দৃষ্টিতে তাকাইবে না। এই জন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : উঁচूস্তরের জান্নাতিগণের পানে নিন্ন স্তরের জান্নাতিগণ এমনভাবে তাকাইবে যেরাপ তোমরা সুদূর নীলিমার নক্রত্রমালাকে অবলোকন করিয়া থাক। সাহাবীপণ জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহুর রাসূল! এই সুমহান মর্যাদা কি নবী রাসূলগণ লাভ করিবে, অন্য কোন লোক কি লাভ করিতে পারিবে না ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহারা আল্নাহূর প্রতি উমান আনিয়াছে এবং তাহার র্যাসূনগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারাই এই সুমহান মর্যাদা লাভ করিবে।

আর একটি হাদীস ইমাম আহমদ (র) সহ সুনান কিতাবসমূহের সকল সংকলকই ইব্ন আবূ আতীয়া (র) ও আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) বনেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেল : সাধারণ জান্নাতিগণ উচ্ড মর্যাদা-সম্পন্ন জান্নাতিগণের প্রতি এমনভাবে তাকাইবে যেরুপ তোমরা আকাশের দৃর প্রান্তের তারকাগুলির পানে তাকাইয়া থাক। আবূ বকর

ও উমর (রা) ঐ সুউচ্চ মর্যাদাবান ও মহান সমানের অধিকারী লোকদের মধ্যে ইইবেন। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম নিয়ামত দান করিয়াছেন।




 भ্অण করিত্णে।
















তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিলেন। সুতরাং ইহাই হইন তোমাদের জন্য পৃর্ণাগ কন্যাণ। এক্ষণে তোমরা সশষ্ত্র ও শক্শিশানী দনটির সহিত লড়াই করাকেও অপসন্দ কর্যিয়াছিলে। এ সশশ্ত্র দলটি তাহদদের বাণিজ্যিক কাফিলাটিকে নিরাপদ কল্পে সহায়ত কনার জন্য বাহির হইয়াছিল। সুতরাং পরিশেষে এই দলটির সহিত তোমরা যুদ্ধ কর্যাকে অপছ্দ করিয়াছিলে। অথচ আল্লাহ্ যুদ্ধ করাকেই তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর তিিন তোমাদের এই সশশ্ত দলঢির সহিত কোনরপ চুক্তি ও ঘোষণা ব্যতিরেকেই যুক্ধে লিষ্ঠ করাইয়া বিজয়ী ও সফন্লকাম করিলেন। ফলে হিদায়েতের পথে তোমরা আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হৃলে। যেমন আল্gাহ্ পাক কুর্রানের অন্য অক্সানে ঘোষণা করিয়াছ্ন :


("আল্লাহ্ ত'আলা তোমাদ্রর প্রতি নড়াইকে ফর্র্ করিয়া দিয়াছছেন। जথচ তোমরা উহাকে অপসন্দ কর্যিয়াছ। বহ্বব্ুু তোমরা অপসন্দ কর অথচ উহাই তোমাদের জন্য কন্যা|ণকর। আা বহ বদ্দু তোমরা খুব পসন্দ কর, অথচ উহাই তোমাদের জন্ग খারাপ ও অকন্যাণকর। उবিষ্যৎ সশ্পর্কে তোমরা কিছুই জ্জাত নও। জাল্মাইই পৃর্ণজূপে জ্ঞাত" ( ২: ২১৬)।

 কর্যিযাছিন তেমনি যুদ্ধ করাােও তাহারা অপসদ্দ করে। তাহারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আপনার সাথ্ বাকবিতণ ও বির্তক করে। মুজাহিদ (র) হইতেও এই রুপ উম্নেখ রহহিয়াছে।
 সাথে বিতর্ক করিতেছে।

সাদ্দী (র) বলিয়াছ্ছে, বদর প্রাত্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময় जবং মহানবী (সা)-এর

 দनটি জনুসস্দানের জন্য বাহির হ৫য়ার কথা বনা হইয়াছে। আর এই বাহির হఆয়াকেই একদল




 করার কথা জানান নাই। जবশেশে উহারা উহার জন্য প্রুতত হইয়া গেন।





ইবনে কাছীর 8 ঞ্ — 8৯

ইইলেন। তিনি এ ব্যাপারে মুসলমানদিগকে উলসাহিত করিয়া তিনশত দশজনের কিছু বেশী লোকসহ বদর প্রাত্তরের প্থ ধরিয়া উপকৃলের দিকে অগ্থসর হইতে লাগিলেন। এদিক অাু সুফ্যোন মহননী (সা)-ルর সদ়--বলে আগমনের সং্বাদ পাইয়া যমयম ইব্ন আমরকে সত্ককারী রূপে মক্লাবাগীদিগকে এই স্ববাদ অবহিত করার জন্য পাঠাইয়া দিন। মক্কাবাসিগণ এই সং্বাদ পাইয়া প্রায় এক হাজার সশশ্শ্র লোক নিয়া কাফেনার সহায়তার জন্য আগাইয়া আাসিন। এদিকে আবূ সুফিয়ান অन্য ધক উপকৃনীয় পথ সীফুল বাহার ধরিয়া নিরাপদ̆ চनिয়া গেন। जার এদিকে সহায়তকারী দলটি বদর কুয়ার প্রাত্তরে আগিয়া উপস্থিত হইল। আল্ঞাহ্ ত'অালা পৃর্ব অনির্ধারিত ও অখোষিত্াবে মুসনমান ও কাফিরদদিগকে মুখামুীী একস্शানে একত্রিত
 সুসনমানগণণক সহায়ত করিয়া তাহদের শজ্রুর উপর বিজয়ী করা। আর উদ্দেশ্য হইল হক ও
 (সা) যখন কাফেলার সহায়তাকারী দলটির আগমন সং্াদ পাইলেন, তখন আল্gাহ তা'আাা তাহার নিকট দুইটি দনের ব্র কোন একটিকে অহণ করার কথা বলিয়া ওয়াহী পাঠাইনেন। অধিকাশ্ মুসলমানের অগশহ ছিন বাপিজ্যিক কারেোকে গ্গহণ করা, কেননা নড়াই ব্যতিরেকেই এই কাফ্লেনা হইতে বহ ধনসস্পদ পাওয়ার আশা ছিন। ব্যেন আল্লাহ্ পাক উপরোঔ্ত এই আয়াত বলিয়াহ্নে :

হাফি্জ আবূ বকর ইব্ন মারদূবিয়া (র) जাহার গ্ৰে বলেন : আমাদ্র নিকট সুলায়মান ইবৃন আহমদ তাবরানী (র) ... আবূ আইউব आনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছে। आবৃ আইউব আনসারী বলেন বে, আমরা মদীনায় ছিলাম। মহানবী (সা) বনিয়াছেন : আমাকে আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেন্না আগমনের সংবাদ দেওয়া হইন। তোমরা कि এই কাফেন্নার
 ইইতে গ্রদ্র গনীমত দান করিতেন। আমরা বনিলাম, जবশাই বাহির হইব। অতএব আমরা মহানবী (সা)-এর সাথে বাহির হইয়া পড়িনাম। আমরা একদিন বা দুই দিনের পথ অত্রিম করিনাম। जতঃপর আমাদিগকে মহানবী (সা) বলিলেন : তোমরা কার্সেনার সহায়তায় आগমনকারী দনणির সাথে লড়াই করিতে চাও কি? উহারা আমাদের আগমলের সংবাদ অবহিত হইতে পারিয়াছে। আমরা জবাব দিনাম : না, আল্নাহর শপথথ শब্র্র সহিত লড়াই কর্রিবার শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নাই। আযরা কা<্লোর উদ্দেশ্যে বাহিন হইয়াছি। মহানবী (সা) আবার বলিলেন : তোমরা মক্ধার কাফিরপণণর সাথে নড়াই করা সস্পক্কে কি বল ? आঘরাও আবার পৃর্বষৎ জবাব দিলাম। এই সময় মিকদ্দাদ ইব্ন আমর বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসৃল! মূসা (আ)-৫র সশ্প্রদায় মৃসাকে ভ্রেপে জবাব দিয়াছিন, আমরা সেইর্রপ জবাব আপনাকে দিতে भারি না । তাহারা বলিয়াছিন হে মৃস! তুমি এবং ঢোমার প্রতিপালক গিয়া যুগ্ন কর। আময়া এখান তোমাদের জন্য অপেষ্ষা করিতেছি। আবূ আইউব আনসানী (রা) বলেন, আমর়া আনসারগণণর কাছে মিক্দাদের বক্তবোর আশা পোষণ কর্রিয়াছিলাম। তাহাদের এইর্ণপ বলা

আমাদের নিকট বিপুল সহায়-সম্পদের চাইতে বেশী পসন্দনীয় হইত। বর্ণনাকারী বলেন :



ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন লাহীয়া (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন মারদুবিয়া অপর এক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা ইব্ন আবূ ওয়াক্ধাস লাইসী তাহার পিতা ও দাদার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন মে, মহানবী (সা) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যখন রওয়াহায় উপস্থিত হইলেন, তখন সকল সক্গীগণকে একত্র করিয়া বলিলেন : তোমাদের অভিমত কি ? আবূ বকর (রা) ঊঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, কাফেলা অমুক জায়গায় এই এই অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন : মহানবী (সা) আবার তাঁহার ভাষণে বলিলেন : তোমদের অভিমত কি? তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর ন্যায় উত্তর করিলেন । মহানবী (সা) আবার তাঁহার ভাষণে বলিলেন: তোমাদের অভিমত কি ? তখন সা‘দ ইবন মাআয বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি আমরা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব।। আল্নাহ্ ত‘আলা আপনার চলার পথের নির্দেশ দিয়া আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যে সম্পর্কে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। যদি আপনি ইয়ামান দেশের বরকুল গামাদ স্থানেও যান, তবে আমরা আপনার সাথে যাইব। আমরা সেইর্রপ হইব না যেইর্রপ মূসা (আ) কে তাঁহার সঙ্গীগণ বলিয়াছিল : তুমি এবং তোমার প্রতিপালক একত্রে যাইয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। বরং আমরা বলিব, আপনি এবং আপনার প্রডু উভয় লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থাকিয়া লড়াই করিব। হয়ত আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়াই মদীনা হইতে বাহির হইয়াছেন। পথে আল্লাহ্ তাআলা উহা ব্যতীত নৃতন কোন উদ্দেশ্য আপনার সম্পর্কে উপস্থিত করিয়াছেন। আপনি সেই সম্পর্কে চিত্তা করুন এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে চলুন। যাহার ইচ্মা আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন বা ছিন্ন করুন বা আপনার হইতে ফিরিয়া যাক অথবা আপনার সাথে সন্ধি করিয়া থাকুক! সবই তাহাদের ইচ্ছ। ইহার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি আমার জান-মালামাল সব নিয়া নিন।


¡ব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী (র) বলিয়াছেন : মহান্বী (সা) শক্রুর সাথে লড়াই করিবার বিষয় যখন পরামর্শ করিতেছিলেন, তথন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা‘দ. ইব্ন উবাদাও এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদরের দিন তাঁহার সক্ীদিপiকে নিয়া পরাম্শ করার পর যথন লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিলেন এবং শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন তখন ইহা কিছু মুসলমান অপসন্দ করিয়াছিল। এই সময় আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন :


 ব্যাপারে আপনার সাথে বিত্ক করিতেছে।
 মু’মিনগণের নিকট কাফিরগণণর সাথে নড়াই করার কथা উथাপন করা হইন, তখন ইহাকে উহারা অপসন্দ করিল অবং মহানবী (সা)-এর সাথে কুরায্রেশদদর সাথে মুকাবিলা করার পথথ চলিতে অস্বীকৃতি জানাইন।

সूमी পাক আপনার প্রতি কাফিরগণণর সাথ্থ নড়াই করার নির্দেশ প্রকাশ হইবার পরও উহারা নড়াই সম্পর্কে জাপনার সাথে তর্কবিতর্ক করিতেছে।

ইব্ন জারীর (র) ও অन্যান্যগণ বলিয়াছেন বে, উঞ্ত আয়াতে মহানবী (সা)-এর সাথে झুশরিকগণের বিতর্কের কथা বনা ইইয়াছে। आমার নিকট ইউনুস ইবন ওয়াহাব (র) হাদীস

 উহাদিগকে যথন ইসনাম্মে দিকে আজান জানান হয়, তখন মনে হয় ভে, উহারা মৃত্যুর পানে
 উল্gেথিত আয়াত বর্ণিত তণাবनी কখনও মৃ'মিনের ওণাবনী হইতে পারে না। কাফিরগণের বেলায়ই এই ওুাবनী প্রব্যাজ্য হইতে পারে এবং তাহাদ্রর বেনায়ই এখানে এই তণাবনীর কथा বর্ণना করা ইইয়াহে।

जতঃপর ইবন জারীর ইবন যাল্যেদের এ বক্টেব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন বে, ইহা डिত্ত্ছিন কथा। बই বক্তব্যের পিছনে কোন যুক্তি নাই। কেননা পৃর্বে মৃ’মিনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে। আর ইহার পর বে আয়াত অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাও মু'মিনগণেরই সংবাদে বর্ণিত। এক্ফেত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইবৃন ইসহাকের বক্ট্যুই সঠিক ও যুক্ত্যিফ্ত। ইবৃন জারীীও তাহাদের মতবাদ্রু সমর্থন দিয়া বলিয়াছেন বে, ইহাই সঠিক কথা এবং পৃর্বের আয়াত ब্যার এই বক্ৰব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্নাহ পাকই সর্বজ্ঞ।
 ... ইट্ন আद্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইব্ন আব্<াস (রা) বলেন, মহানবী (সা)-এর







 কোন লেখকই সংকলিত করেন নাই। কি্নু ইহার সনদ 乡ুব শক্শিশালী।
 আয়াতের তাৎপর্য হইল তোমরা শক্তিহীন বাণিজ্যিক কাফেলাটিকেই লক্ষ্যরূপপ পসন্দ করিতেছিনে। কারণ উহাকে তোমরা বিনা যুক্ধে ও বিনা বাধায় অনায়াসেই হত্তগত করিতে পারিতে। তোমাদের কোনই কষ্ঠ-ক্লেশ করিতে হইত না। কিন্ুু আল্লাহর ইচ্ছ অন্যরূপ। তিনি তোমাদিগকে এবং সশস্ত্র দলটিকে একত্র করিয়া তোমাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাইয়া তোমাদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিতে চাহেন। ফলে তাঁহার দীনও সমস্ত दাতিল দীনের উপর বিজয়ী ইইবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের কালেমা ও আওয়াজ বুলন্দ হইয়া তাঁহার ঝাণ্গ সযুন্নত থাকিবে। তিনি কাজের পরিণতি সস্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল এবং তিনি তোমাদের কাজের ব্যবস্থাপনা অতি সুন্দরভাবেই করিবেন। यদিও তাঁহার বান্দাগণ ইহার পরিপন্থী কাজকে পসন্দ করিয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বনিয়াছেন :


মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা, আবদুল্নাহ ইব্ন বকর, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) প্রমুখ উরওয়া ইবন যুবায়ের আমাদের অনেক উলামায় কিরামও আবদুল্মাহ্ ইব্ন আব্বাস (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এই হাদীসের কিছू কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কীয় হাদীসের যাহা কিছ্ন বাদ রহিয়াছে উহা একত্রিত করিয়া বনিয়াছেন যে, মহানবী (সা) আবূ সূফিয়ান সিরিয়া হইতে বহু মালামালসহ এক কাফেলা নিয়া আসিবার সংবাদ জানিতে পারিয়া মুসলমানগণকে ডাকিনেন এবং বলিলেন : কাফেনাটি কুরায়েশদের কাফেলা, তাহাদের জন্য বহু মালামাল এই কাফেলা নিয়া আসিতেছে। তোমরা উহার পানে অগ্রসর হও। হয়ত আল্লাহ পাক তোমাদিগকে উহা হইতে বহু ধন-সম্পদ দান করিবেন। সুতরাং কতক লোক সন্ূূখে অগ্রসর হইল, কতক ভীত হইয়া পড়িল এবং কতক এ কাজকে একটি ভারী ও কষ্টদায়ক বোঝা ভাবিল। মহানবী (সা) যুদ্ধ করিবেন এমন ধারণা কখনই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। আবূ সুফিয়ান হিজাযের নিকটে আসিয়া সংবাদ সরবরাহের জন্য ৩ুচ্তর লাগাইয়া দিল। তাহারা পথিকদের নিকট পথের ভয়-ভীতি সম্পর্কে নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিশেষে তাহাদের কাফেলার ধন-সম্পদ করায়াত্ত করার নিমিত্ত মুহাম্মদের আগমনের কথা কোন এক পথিকের মারফতে জানিতে পার্রিল। আবূ সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া পড়িল এবং যমযম ইবন আমর গিফরীকে মद্যাবাসীদের কাছে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিল যে, তুমি তাহাদিগকে আমাদের কাফেন্নার মানামাল রঙ্ষণাবেহ্ষণের জন্য অকটি সহায়তাকারী দল অতিশীঘ নিয়া আসিবার কথ্যা বলিবে। ইহাও বলিবে যে, মুহাম্মদ তাহার অনুচরগণসহ আমাদের কাखেলার মালামাল লুণ্ঠন করার জন্য আসিতেছে। অতএব ফমযম ইব্ন আমর খুব দ্রতত গিয়া মद্টায় পৌঁছিল।

এদিকে মহানবী (সা) সাহাবীগণের একটি দলসহ যাফরান নামক স্ছান্ আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে সংবাদ সরবরাহের জন্য লোক প্রেরণ করিলে উক্ত সংবাদ বাহক মহানবী (সা) ছইতে উক্ত কাযেলাকে উদ্ধার করার সংকল্পে কুরায়েশদের অকটি দল আগমনের সংবাদ

দিনেন। সুতরাং এই সময় মহানবী (সা) সাহাবীগवণর এক পরার্মশ সভ ডকিনেন এবং কুরায়েশদদর আগমনের সংবাদ অবহিত করিনেন। ত্মেনিতবে ব্যক করিলেন উমর (রা)ও এক অভিমত। অতঃপর মিকাদাদ ইব্ন আমর দণায়মান হইয়া বলিলেন : হে আন্লাহর রাসূল! আন্লাহ «ে নির্দেশ দিয়াছেন जাহা আপনি করিয়া যান। আমরা আপনার সাথে রহিয়াছি। আল্লাহর নামে শপণথ করিয়া বলিতেতি, আমরা সেইর্পপ কথা বলিব না, ভ্রেপ বনী ইসরাপনণণ হযরত মূসা (আ)-কে বলিয়াছিন। তাহরা মূসা (আ)-কে বनিয়াছিল, ঢুমি এবং তোমার প্রভু
 এইর্প বে, তুমি এবং তোমার থ্রিিালক যুদ্ধ কর। আমরাও তোমার সাথে थাকিয়া যুদ্ধ করিব। यিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছছন, তাহার নামে শ্রপথ করিয়া বলিতেছি বে, आপনি यमि আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বারকুল গামাদেও নিয়া যান, আমরা ज़াপনার সাথথই সেখান গিয়া উপনীত হইব। ইহা ব্যতীত জার কোথায়ও যাইব না। ইহা 巛নিয়া মহানবী (সা) তাহাক ধন্যবাদ দিলেন অবং তাহা জন্য দুআ করিলেন।

অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : তোমরা সকলের সাথথ পরামর্শ কর। ইহা ज্ञারা তিনি आনসারগণের সাথ পরামশ্ণে কথা বুঝাইয়া ছিলেন। কেননা তাহারা সং্থ্যায় ছিলেন অনেক বেশী। তাহা ছড়़ আকাবায় आসিয়া আনগারগণ মহানবী (সা)-এর হাতে এই কথায় বায়আঅত করিয়াছিলেন বে, হে আল্মাহর রাসূন, মদীনায় পৌौছা পর আপনি সস্শুর্ণ আমাদের জিমাদাদারীতে थাকিবেন। আমরা আমাদের নারী-পুরুষ্ষ ও সস্তান-সও্ততিসহ আপনার বিরোধিগণক্কে বাধা প্রদান করিব। তবে মহানবী (সা) এই আশঃকা পোষণ করিততে ছিলেন বে, আনসারগণ তো মদীনার বাহিরে শক্রু সাথে মूহ্ধ করার শপথ করে নাই। সুতরাং এ ক্ষেৰ্রে তাহারা সহায়ত নাও করিতে পার্। মদীনা ছাড়িয়া. শর্র্র সহিত নড়াই করিতে যাওয়া তাহাদের অপরিহার্य দায়িত্ণও তখন ছিল না। সুত্রাং মহানবী (সা) পরামর্শ্র কथা যখন বলিলেন তখন সা'দ ইবুন মাআয দাঁড়াইয়া বনিলেন : আল্ধাহর শপপথ করিয়া বলিতেছি, আাপনি আমাদের বেলায় কি মনशु কর্রিয়াছেন ? মহানবী (সা) বলিলেন : আমি চাই তোমরাও আমার সাথে চন। সা‘দ জবাব দিনেন : আমরা আপনার প্রত ঈমান আনিয়াছি, আপনাকে বিপ্বাস কর্রিয়াছি এবং आপনি যাহা কিছू নিয়া আলিয়াছেন, তাহা সত্য বनिয়া সাক্ষ দিয়াছি। আর এ বিষয় আমরা আপনাকে সহায়ज করার ওয়াদা করিয়াছি এবং আপনার কথা লোনার আনুগু্য করিয়া চनারও অभীকার आমরা কর্যিয়াছি।

সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মত আপনি অগ্গসর হউন। निঃসন্দেহে আg্gাহ আপনাকে সত্য
 आমরা অবশাই আপনার সাথে রাঁপ দিব। আমাদের মধ্যে কেইই আপনার সাথে মতবিরোধ করিবে না এবং आপনি আমাদিগকে নিয়া শজ্পর সহিত যুহ্দ চাইনেও কেছ অপস্দ করি না।
 পরিচয় দিব। आপনার দৃষ্টির নিকটে যাহাকিছু রহিয়াছে হয়ত আল্লাई পাক আমাদের দ্মার্ আপনাকে তাহ, দেখাইবেন। आপনি জাল্লাহর করুপার উপর নির্ডরশীন হইয়া আমাদের এতি अুীী থাকুন। মহানবী (সা) সা‘দদর কথায় খুব আনন্গিত হইলেন এঞং অতঃপর বনিলেন : আল্লাহ পাকের করুণার ঊপর নির্র্র করিয়া তোমরা সস্মুঞে জগেসর হও এৃং সকনকে

আমাদের বিজয়ের স্সংবাদ জানাইয়া দাও। কেননা আা্ছাহ পাক দুইটি দলের কোন একটি দল


আওফা (র) ইইতেও এইส্রপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে, আর সুদী, কাতাদা, আবদুর রহমান ইবุন যাক্যেদ ইবন আসনাম (র)সছ আমাদের একানের সেকানের অনেক উনামায় কিরাম
 ২র্ণনাকে যথেষ্ট ভাবিয়া অন্য বক্জব্যসমূহ সংক্ষিপ্ঠ করিয়াছি।

৯. স্য্রণ কর, তোমরা ঢোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্র্থনা কর্যিয়াছিলে। তিনি উহা কবৃন কর্রিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, অমি তোমাদ্রকে এক হাজার ফেরেশতা দারা সাহাयय কর্রিব যাহারা একের পর এক জাসিবে।
১০. আল্লাহ ইशা কর্রেন কেবল তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দে্যে याহাত্ তোমাদরর মন প্রশাা্তি লাভ করে; এবং সাহায্য কেবলমাত্র আান্লাহর

 বর্ণনা করিয়াছ্নে, তিনি বলেন : বদর্রে যুদ্দ্রের দিন মহানবী (সা) তাঁহার সঙীীদদর পতি নক্ষ কর্রিয়া দেशিলেন বে, তাহাদের সংখ্যা তিনশতের কিছू বেশী। আর মুশরিকগণণর সংখ্যা দেথিতে পাইলেন, এক হাজরের উর্ট্র। সুতরাং মহননবী (সা) কিবলার দিকে মৃখ করিয়া आন্নাহর ধ্যানে বসিয়া গেলেন। এই সময় তাহার পরিধানে একंটি নুझী ও কঁধ্রে উপর একখানা চাদর ছিন। অতঃপর আল্ধाহর নিকট এই বনিয়া পার্থলা করিলেন : হে প্রভূ! আমার
 দनট্টিকে ঋংস কর্য়া দাও, তবে এই পৃথিবীী বুকে তোমার উপ্সনাকারী বলিতে কেহ

 চাদর পड़িয়া গেন। অাব বকর (রা) আসিয়া চদর आবার টঠাইয়া দিলেন এবং তঁহার পিছনে দॉড়ইয়া রহিহেন। তঅতপপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! এখন থামুন, আপনার প্রিপালক आপনার প্থন্থনা মঞ্পুর করিবেন এবং আপনার কাছে বে অभীকার করিয়াছেন তাহাও তিনি
 আয়াত অবতীর্ণ করেন :

সুতরাং লেই দুই দলের মধ্যে দুর্ব্ব নড়াই ওরু হইয়া গেন এবং পরিশেষে আল্লাহ পাক মুশরিকগণকে চরম্যাবে পরাজিত করিলেন। মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তর জন লোক নিহত হইল এবং সত্তর জন বন্দী হইন। আর মহানবী (সা) বন্দীদের বিষয় আবূ বকর, উমর ও আলী (রা)-এর নিকট পরামর্শ চাহিলে আবূ বকর (রা) বনিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই বন্গী লোকেরা আপনারই ভাই-বেরাদর এবং বংশ ও সশ্প্রদা্যের লোক। আমার মতে ইহাদিগকে হত্যা না কর্রিয়া বরং অর্থ্রে বিনিময় (ফিনিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইহা করা হইলে কাফিরদের মুকাবিলায় আমরা আর্থিক দিক দিয়া আরও শক্তিশাनী হইব। আল্লাহ ত'জালা ইহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করার जাওষীক দিনে উহারাই আমাদের সাহায্যকারী হইবে। जতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : হে উমর! ইহাদের ব্যাপার তোমার অভিমত কি ? উমর (রা) জবাব দিলেন : আল্নাহর শপপথ কর্রিয়া বলিতেছি, আবূ বককর বে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে আমি সেই অভিমতের প্রবক্ত নহি; ব্রং আমার অভিমত হইন, আপনি यদি উমরের অমুক নিকট आত্রীয়্রে বেলায় নির্দেশ দেন, তবে আমি তাহার গর্দান
 হত্যা করিবে। অনুরপ হামযাক্ তাহার অমুক ভাইর বেলায় নির্দেশ দিলে লে তাহার শিরচ্ছেদ করিবে। ইহ করিয়া আমরা আা্লাহ ত'আলার কাছে প্রমাণ করিতে চাই বে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদদর প্রতি বিন্মুমাত্র সমবেদনা নাই। ইহারা কাষির মুশরিকদেরই পথ প্রদর্শক সর্দার ও
 প্রাধান্য দিয়া উহাদিগকে অর্থ্থে বিনিময় ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর আমি পরদিন মহানবী (সা)-এর নিকট উপ্্িিত হইয়া দেথিতে পাইলাম বে, মানবী (সা) এবং আবূ বকর (রা) উভয়ই কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদিত্ছেছে। काরণ জািতে পারিলে আমিও কাঁদিতাম जার ক্রন্দন না আসিলে ক্রুদ্দের ভান করিতাম। মহানবী (সা) জবাব দিলেন- অর্থ্রে বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে কাদিত্তেছি এবং এই অপরাধ্ের কারণে আমার নিকটতম এই বৃক্মটির চাইতেও অতি নিকটে তোমাদের উপর শান্তি দেখিতেছি।

এই সময় আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

দেশ আক্রমণমুক্ত হহহয় श्रिতিশীন না হওয়া পর্যন্ত কোন নবীর কাছে বন্দী রাখ্য ঠিক নয় ... যুক্ট্র যাহ কিছू লাভ করিয়াছ তাহা পবিত্র ও বৈধ মনে কর্রিয়া আহার কর (৮ : ৬৭-৬৯)।

তথन হইতে তাহাদের জন্য গনীমত হালান হইন। বলা বাহুল্য পরের বৎসর উহৃদের যুদ্ধে জর্থ্থে বিনিময় বদর যুক্ধের বন্ৗী মুক্তিকরণ অপরাধ্ধে প্রায়ি্চিও হইয়াছিন। মুশরিক বাহিনীর হাতে রাসৃলেের সত্তর জন সাহাবীর একটি দল শহীদ হইয়াছিন। আর রাসৃলের সশ্মুথের চারিটি দাঁত ভাক্কিয়া গেল এবং তিনি মাথায এমন আघাত পাইলেন, যাহ হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁার চেহারা মুবারক হক্তিম হইয়া গিয়াছিন। তখন আল্লাহ পাক নিস্নিলিशিত আয়াত অবতীণ করেন।

#   

"যथन ঢোমরা বিপদের মধ্যে নিপতিত ইইলে, ঐইজ্লপ বিপদে ঢোমরা ইতিপৃর্বেও নিপতিত ইইয়াছিলে। তখন তোমরা বলিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল? হে নবী! বন, ইহা তোমাদের নিজদের কারণে অর্থাৎ অর্থের বিনিময় বন্দী ছাড়িয়া দেওয়ার দরুন্ন হইয়াছে। অাল্মাহ প্রতিিি ব্ব্যুর উপর ফ্ষমতাবান : (৩ : ১৬৫)।

এই হাদীস ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবৃন জারীর ও ইবৃন মারদুরিয়া (র) ইকরামা ইব্ন আপাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আनী ইব্ন মাদীनী ও ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিফ্দ আথ্যায়িত করিয়া বনিয়াছেন বে, ইকরামা ইবন্ আাশ্যার ইয়ামানী বর্ণিত হদীস ব্যতীত এই বিষয় আর কোন হাদীলের সাথে আমাদের পরিচ্য় নাই। এমনিতাবে আনী ইব্ন আবূ তানহা ও আওखी ইবৃন আব্মাস (রা) হইতেও হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্মাস (রা) यनिয়াছ্ন : :
 করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আইয়া (র) आবূ হাসীন সৃడ্র আবূ সালিহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছছন : বদরের যুক্ধের দিন মহানবী (সা) অতি কাতর ও বিন্ম্রতবে আল্লাহ্ ত'অनার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। এই সময় উমর ইব্ন খাতাব (রা) আসিয়া বলিলেন,
 जবশ্যুই তিনি পৃরণ করিরেন।

ইমাম বুখারী (র) তদীয় কিতাবের মাপাयী অধ্যায়ে এই আয়াত ঘারা একটি পরিচ্মেদ রুনা করিয়া বनिয়াছেন :

 কে বनिতে খनिয়াছি বে, আমি মিকদাদ ইবন আসওয়াদদর একটি বিষয় প্রত্যক করিলাম
 করার সময় তিনি মহানীী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেনন : যূসার সশ্প্রদায় ভ্যেপ্ বলিয়াছিন অমরা লেইরপ বনিব না। তহারা বनিয়াছিন, ঢুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া মুদ্ধ কর।
 थाকিয়া কাফিরদের সাথে নড়াই করিয়া যাইব। आমি দেখিলাম বে, রই কथा שৃनिয়া মহানदी (সা)-এর চেহারা উজ্জূ হইয়া উঠিয়াছ্ এবং এই কথায় তিনি অতিশয় খৃশী হইয়াছছন।
 ইব্ন आব্মাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুক্kের দিন বলিয়াছেন : হে প্রভু! তুমি তোমার কৃত চৃক্তি ও অभীকারকে কার্ফককী কর। হে থ্র্র! ইহা না করিনে এই জগভে তোমার ইবাদত করার কোন লোকই থাকিবে না। তখন আবূ বক্র (রা) মহানবী (সা)-র্র হাত ধরিয়া বनिলেে : ইহই আপনার জন্য যথথই। অতঃপর তিনি এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইলেন

বে, আাল্লাহ্ অতিশীঘই শজ্রবাহিনীকে পরাশ্ত করিবেন এবং উহারা পনায়নপর হইয়া পিছনের দিকে ভাগিয়া যাইবে।

এই হাদীসকে ইমাম নাসাঈ (র) বিন্দার (র) সৃত্রে আবদুন মজীদ সাকফী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

 পিছনে আরেক দন অবতীর্ণ হইবে।
 जনুসরণকারী। অर्थाए একদनের অনूসরণ করিয়া आার্রেক দ̆ল আসিতে থাকিবে। এখানে


 (তাহাকে এই এইভাবে সাহাय্য করিয়াছ)। এমনিजবে মুজ্গহিদ, ইব̣ন কাছীর আন-কারী, ও

 প্রসল্গে বनিয়াছেন বে, প্রত্যেক ফেরেশতার পিছনে এক র্রকজজন কেবেশত্ত থাকিবে। এই
 কতকের পদাংক অনুসরণ কর্রিয়া চলিবে। আবূ জর্বীয়ান, যাহ্হাক ও কাতাদা (রা) অনুরূপ অতিমত প্রকাশ কর্রিয়াছ্ন।

ইব্ন জরীরী (র) বনেন : মুসান্নী (র) ... আनी (রা) ইইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। আাनो (রা)
 ডাनদিকের বাহিনীর সাথে শামিন হন। এই বাহিনীতত আবू বকর (রা) ছিলেন : তেমলি মিকাঈ্ল (আ) এক হাজার ফुন্রেণাসহ অবতরণ করিয়া মহনবী (সা)-এর বাম দিকের <াহিনীর সাথথ জসিয়া মিলিত হন। আমি এই বামদিকের্র বাহিনীতেই ছিনাম।

এই হাদীস এই দাবীই জানায় «ে, এক হাজার ফ্টেরেশত অনুরপডাবে পিছনে পিছনে
 করিয়া থাকেন। আা্মাহई সর্বঞ্ঞ।


 এবং মিকাদ্ল সহায়ত করিয়াছিলেন অবশিষ পাঁচশত কেরেশত লেনার নেত্ত্ দিয়া।

 আมার নিকট ইব্ন আব্ধাস (রা) বর্ণনা করিয়াছ্ন : আমাদের মধ্যের একজন মুসনিম সেনা

এক মুশরিক লোককে পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতেছিল। সে তাহার সম্মুখ্খ উহার মাথার উপর চাবুকের আঘাত তনিতে পাইল এবং এক সওয়ারী চলার শব্দ তনিতে পাইল। সে বলিতেছে বে, কঠিন পথে অগ্রসর হও। মুশরিক লোকটিকে সে দেখিতে পাইল যে, সে সম্মুথে ধরাশায়ী হইয়াছে, তাহার দেহে বহু আঘাত রহিয়াছে এবং তাহার চেহারা চাবুকের আঘাতে ফাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর এই অনুসরণকারী আনসার লোকটি মহানবী (সা)-এর নিকট এই घটনা বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন : তুমি সত্যই বলিয়াছ। ইহা আসমানের গায়েবী মদদ। এই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তরজন লোক নিহত এবং সত্তরজন লোক বন্দী হইয়াছিল।
‘‘দরের যুদ্ধে ফেরেশতা উপস্থিত হওয়ার’ অধ্যায় ইমাম বুখারী বলেন :
ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... রিফাআ ইব্ন রাফি’ যুরকী (যিंনি একজন বদরের যোদ্ধা ছিলেন) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : জিবরীল (আ) মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনাদের মধ্যকার বদরের যোদ্ধাগণকে কিক্দপ ভাবিয়া থাকেন ? মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : তাহারা মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। অথবা এইরূপ অন্যকোন কথা বলিয়া ছিলেন। অতঃপর জিবরীল বলিলেন : এমনিভাবে ফেরেশতাকুলের মধ্যে যাহারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ভাবা হয়। ইমাম বুখারী (র) এককভাবেই এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইময়ে তাবারানী (র) তमীয় ‘মু‘জামুল কবীর’ গন্থে রাফি ইব্ন খাদীজ (র) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু বর্ণনাকারী বর্ণনায় ভুল করিয়াছেন। বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনাটিই সঠিক ও বিশেক্ধ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, যখন হাতিব ইব্ন আবূ বালতাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ ইইন তখন মহানবী (সা) উমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : এ লোকটি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তুমি ইহার সম্পর্কে কিছুই জান না, কিন্তু আল্মাহ পাক বদরের যোm্ধাগ সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত। তাহাদের বেলায় তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের যাহা ইচ্মা হয় করিয়া যাও। তোমাদিগকে ক্ষ্মা করা হইয়াছে।
 এর তাৎপর্য হইল আল্লাহ পাক ফেরেশরতা প্রেরণ করিয়া সাহায্য করা কেবল তোমাদিগকে খুশী করা এবং তোমাদিগের মন সন্তুষ্ট করার জন্যই করিয়াছেন। নতুবা তিনি অন্যভারেও শজ্রুর इুকারিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করার এবং তোমাদের মন সন্তুষ্ট করার ফ্ষ্রতা রাখেন। ক্রেেশতা হইল একটি বাহ্যিক র্পবিশেষ। মূন সাহায্যকারী হইলেন আাল্লাহ। সাহায্য আল্ল:ছর





"ষখন তোমরা কাফিরূের সাথে নড়াই কর তথন উহাদের শিরc্থেদ করিয়া ফেল। আর তেমরা উহাদিগকে পরাভূত কর্রিয়া বিজয়ী হইলে উহাদিগকে বন্দী-শৃঘ্খল দারা ক<্যেদী কর। অতঃপর হয় ক্ষমা করিয়া দাও অথবা অর্থ্রে বিনিময়ে ছড়িয়া দাও ব্যেন লড়াই বক্ধ হইয়া যায়।
 পথথ লড়াই করে তাহদদর আমলকে আল্লাহ কখনও নষ্ট করিবেন না। তহাদিগকে তিনি পথথ্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের অবস্থ তিনি ঠিক কর্য়য়া দিবেন। আর তাহাদিগকে তিনি জন্নাতে দাথিল করাইবেন যাহা হইল উহাদের জন্য নির্ধারিত" (8৭:8-৬)

আল্নাহ পাক অন্য অক আয়াত্ বনিয়াহ্হন :

"আমি দিনখলিকে মানুষ্রে মধ্যে এইভাবে जদন-বদল কর্রিয়া থাকি। উদ্দশ্য হইল ঈমানদারগণকে «েন আন্gাহ্ জানিয়া নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শফীদগণকে निজস্ কর্রিয়া নিতে পারেন। আল্নাহ জালিমগণকে ভানবালেন না। তাঁহর উঢ্দে্য ছইন
 280-883) ।

জিহাদ সশ্পর্কে ইহাই হইতেছে শরীয়তের সিদ্ধান্ত। আল্নাহ ত'অালা মু'মিনদের হাে

 यাহারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা ভবিত এৃং তাহাদের কথায় ঈমান আনিত না তহাদিগকে আল্gাহ ত'অানা সাধারণजাবে বিশেষ বিশেষ শাস্তি দিয়া ঋ্রংস ও শায়েয়ো করিয়াছেন। বেমন

 কআয়ব (অ)-এর সশ্প্রদায়কে অহ্ধকারময় দিন ज্ञারা নিপাত করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ
 নীল দররিয়ায় ডুবাইয়া নিপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর আলাহ ত'আলা মূসা (আ)-এর নিকট जাওরাত কিতাব জবতীর্ণ করেন এবং তাহাত কাফিরিদদর সাথে নড়াই করার নিয়ম ও বিষান
 এই বিধান আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত রহিহাাছে। ব্যেন : কানাহ্ম পাকে আল্লাহ ত'আলা বনেন :

 ইহার মধ্যে মানুষ্েে জন্য টপদেশ খহণের বিষয় রহিয়াছে (২৮: ৪৩)।
 চরম नाঞ्व্না ও অপমানের বিষয়, অপরদিকে মু’মিনদের জন্য প্রসন্নচ্ত্ত ও आনন্দায়ক বিষয়। ভ্যেন আন্gाহ পাক এই উম্সতের মু’মিনদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :

## 

কাফির্রদদেগের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ পাক তোর্যাদদর হাত্তে উহাদিগকে লাঙ্গিত কর্রিবেন এবং শাশ্চি দিবেন। আর উহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আর মু'মিন সম্প্রদায্যের অন্তक্করণকে বিe্দ্দ ও আনল্দিত করিবেন (৯: 28)।
 উহারা মু'মিনদিগের পতি খুব ত্চ্ম-তাচ্দিল্যের দৃষ্টিত তাকাইত। তাই আল্লাহ পাক মু’মিনদের হাতেই উহাদিগকে চরমতাবে শাল্যেশ্তা করিলেন এবং মু'মিনদদর অণ্তরকে করিলেন জনাবিল ও
 গিয়াছ্ছ। শय্যায় थাকিয়া মৃত্যু হইলে এমনি লাঞ্शিত ও অপমানিত অবস্থায় তাহার মৃত্যু ইইত না। তেমনি আবূ লাহাবের মৃহ্যু এমন অবমননাকর অবস্গায় হইয়াছিন বে তাহার অতি নিকটত্তীয়গণণও নাশের নিকট আসিতে পারে নাই। দূর ইইতে পানি ছিটাইয়া দিয়া গোসলের কাজ সমাধা করিতে হইয়াছিন। পরতু দাফ্নের নাচে একটি কৃপ খনন করিয়া তাহাতে মাটি

 তেসনি পরকালেও হই<ে তহারা মহাসপ্মানের অধিকারী। বেমন আল্লাহ পাক বনেন :
 পার্থিব জগতে অবং ব্যেদিন সাঙ্দিগণ দলায়মন হইবে" ( $80:$ :৫) ।

 লড়াই করার বে বিধাन প্রবর্তন কর্রিয়াছেন, তহাতে বে বির্াাট গূঢ় রহস্য निহিত রহিয়াছে, সে



#    

১১. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তাঁহার পক্ষ ইইতে প্রশান্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের উপর বারি বর্ষণ করেন। ইহহ তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য; তোমাদের মন দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পদযুগল প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য করা হইয়াছে।
১২. সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপাল্ক ফেরেশতাগণের নিকট এই ওয়াহী পাঠাইলেন যে, অমি তোমাদের সাথে রহিয়াছি। সুতরাং ঈমানদারগণকে অবিচল রাখ; যাহারা বেঈমান ঢাহাদের অন্তরে আমি ভীতি সৃষ্টি করিব; সুতরাং উহাদের স্কক্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর।
১৩. ইহা এই জন্য করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসৃলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।
১8. তোমরা ইহার আস্বাদ গ্ৰহণ কর এবং বেঈমানদের জন্য রহিয়াছে আগুনের শাস্তি।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি উপকার ও নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ মুসলমানদের তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সর্ববিধ ভয়-ভীতি মুক্ত করিলেন। বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্কের সংখ্যাধিক্য এবং তদানুপাতে নিজদের স্বল্পতা অবলোকন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ পাক তাহাদের চোখে তন্দ্রা আনিয়া এই ভয়ভীতি দূর করিয়া তাহাদের সাহসী করিয়া তুলিলেন। উহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের সাথে আল্লাহ এইরূপ্প ব্যবহার করিয়া ছিলেন। যেমন কালামে মজীদে আল্ল!হ পাক বলেন :

অতঃপর দুঃখ ও চিন্তার পর তোমাদের ঊপর প্রশান্তি অবতীর্ণ কর্যা হইয়াছিল যাহা তন্ড্রার রূপে তোমাদের মধ্যে একটি দিলকে আচ্ছ্ন করিয়াছিল। আর একটি দল নিজদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল (৩:১৫৪)।

আবূ তালহা (রা) বলেন : উহ্হদের যুদ্ধে আমার মধ্ব্যও তন্দ্রার সঞ্চয় হইয়াছিল। যাহার ফলে কয়েকবার আমার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গিয়াছিল। বার বার পড়িয়া যাইত আর বারবার আমি উঠাইয়া হাতে নিতাম। আর আমি অনেককেই ঢাল মাথার নিচে রাখিয়া নিদ্রায় বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি।

হাফিজ আবৃ ইয়ালা (রা) বলেন : আমাদের নিকট যুহায়ের (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : বদরের যুক্ধে আমাদের মধ্যে মিকদাদ (রা) ব্যতীত আর কোন অর্শ্বরোহী সেনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সকলেই তন্দ্রায় বিভোর ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) গাছ তলায় নামাযে নিমগ্ন ছিলেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি ভোর করিয়া দিলেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ হইতে স্বস্তি ও প্রশান্তি স্বর্দপ। আর সালাতের মধ্যে তন্দ্রা হয় শয়তানের পক্ষে হইতে।

কাতাদা (র) বলেন : তন্দ্রা সৃষ্টি হয় মস্তিস্কে এবং ন্দ্রা সৃষ্টি হয় অন্তঃকরণে।
আমি বলিতেছি, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়ার ব্যাপারটি একটি প্রসিদ্ধ কথা। এই আয়াতটি বদরের যুদ্দ প্রসগে অবতীর্ণ বিধায় ইহা ন্মারাই প্রমাণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রার সঞ্চার হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রকটতা ও কঠোরতার সময় মু’মিনদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়া আল্লাহর মদদপুষ্ট হওয়ারই আলামত। ইহা দ্বারা মনের গ্লানি ও কষ্ট বিদূরিত হইয়া স্বস্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং নতুন উদ্যম ও সাহসিকতার সঞ্চার হয়। ইহা মুসলমানদেরর প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান ও রহমত বিশেষ। আর তাহাদের প্রতি আল্মাহর নিয়ামতও বটে। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন :

এ কারণেই সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধে তাঁহার জন্য নির্মিত হুজরায় আবূ বকরসহ দিন যাপন করিতেন। তাহারা উভয়ই রাত্রিকালে আল্মাহর দরবারে প্রার্থনারত ছিলেন। ঐদিন মহানবীর তন্দ্রা সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি তন্দ্রা হইততে উঠিয়া মিটিমিটি হাস্যবদনে বলিলেন : হে আবূ বকর! খুশি হও, এই মাত্র জিবরীল উক্তেজিত অবস্থায় आ্রিয়াছেন। অতঃপর তিনি হুজরা হইতে বাহির হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন :
 ( $88: 8 ৫ 1$ )
 দিন মুসলমানদের কল্যাণার্থে আকাশ হইতে বৃট্টিও বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুসলমানদের জন্য আল্মাহর ন্বিতীয় নিয়ামত। আলী ইবন আবূ তালহা ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) যখন বদর প্রান্তরের দিকে চলিলেন, তখন झুশরিক বাহিনী বদর প্রান্তরে ঊপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম তথাকার পানির কৃপটি নিজদের দখলে নিয়া এমনভাবে শিবির স্থাপন করিল যে, তাহাদের শিবিরটি মুসলমান বাহিনী ও পানির কূপটির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। অথচ মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে প্রচণ বালুর স্তূপ ছিন। ফলে มুসলিম বাহিনী নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইল। পানির অভাবে তাহারা খুব দুর্ঠল হইয়া• পড়িল। এই মুহূর্তে শয়তান মুসলমানদের মনে এই বলিয়া কুমন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পাইল যে, তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন লোক এবং তোমাদের মধ্যে রাসূলও বর্তমান। অথচ মুশরিকগণ পানি অবরোধ করিয়া তোমাদিগকে চরমভবে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

এমন কি তোমরা অপবিত্র অবস্शায় নাযাय পড়িয়া থাক। এই সময় আল্লাহ পাক মুসলমানদূর সাহায্যার্থ আকাশ ইইতে প্রবনজূপপ বারিধারা বর্ষণ করিলেন। মুসনমানগণ পাণ তরিয়া পানি


 xক্রুর দিকে অগ্রসর হইচে লাগিল। আন্নাহ পাক তাঁহার নবী ও মু’মিনগণকে এক হাজার ফেরেশত দিয়া মদদ করিলেন। জিবরীী পাচ শত ফেরেশত নিয়া সহয়াগিতা প্র্শর্শ


আওళী (ส) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন :
 इইন এবং মুসনমানদদর সাথে যুহ্ফের জন্য বদর্রের দিন বদর প্তাত্তরে কৃপটির নিকট শিবির স্থাপন করিল। মুসলমানগণকে এভবে পানি ইইতে বঞ্চিত র্রাখার ফলন তাহরা মুসনমানদের
 ছছফ্ট করিতেছিন এবং অপবিত্র অবস্शায় নামাय আদায় কর্রিয়াছিন। যাহার ফৃলে শয়ততন তাহাদের মনে নানারূপ কুমন্ম্রণা দিয়া তাহাদিগকে পথ্টষ্ করিঢে চাহিয়াছিন। এই সময় আল্লাহ পাক আকাশ হইতে এমন মূষলধার্ বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন বে, সমস্ত মাঠ পানির ল্রোত ভাসিয়া গেল। মুসলমানরা তৃণ্তিসহকারে পানি পান করিন এবং পান্রগুলি ভরিয়া পানি রাথিয়া
 পবিত্র হইন। ইহ ছারা আল্লাহ ত'অানা উহাদিগকে পবিত্র করিনেেন এ৭ং তাহাদিগকে ময়দান্ন

 มুসনমানদের অবश্গান আরও সুর্রতিষ্ঠিত হইন এবং তাহাদ্দর জন্য যুদ্ধের কৌশনগত পথ আরও সুণম হইল। কাতাদা এবং সুদী (র) হইতেও এরৃপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

 কাছছই পরিচিত বে, মহানবী (সা) বদরের দিকে রওয়ানা হইয়া উशার অনতিদূরে একটি প্যানির



 निয়াছেন? মহান্বী (সা) টত্র দিলেন, লড়াইর प্বার্थ এবং উহাদিগকে প্রতারণার উm্mে]


 করিয়া পানি شটিকাইয়া রাখ্ব এবং হাউজ করিয়া পানি ভরিয়া রাখিব। সूত্রাং জামাদেরই


অনুর্রপই কাজ করিলেন। উমুবী লিখিত মাগাযী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হাবাব যখন এই প্রস্তাব উথ্থাপন করিল, তখন আসমান হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছিল এবং জিবরীলও মহানবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন। উক্ত ফেরেশতা বলিল : হে মুহাম্মদ! আল্পাহ্ আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং হুবাব বে পরামর্শ দিয়াছে তাহাই আপনার জন্য যথার্থ পদক্ষেপ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) জিবরীল (আ)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন : ইহার সাথে কি তোমার পরিচয় আছে ? তখন জিবরীল উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন সকল ফেরেশতার সাথে আমার পরিচয় নাই। তবে এ ফেরেশতা নিশয় শয়তান নহে।

মাগাयী কিতাবের সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) অতি সুন্দর এক হাদীসই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন র্মমান উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আল্নাহ পাক আকাশ হইতে প্রবল বারিধারা বর্ষণ করিলেন। যাহার ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া ভূমি শক্ত হইয়া গেল। মহানবী (সা) এবং তাঁহার অনুচরগণের চলাফেরায় কোন বাধা রহিল না। কুরায়েশদের দিকের ভূমি ছিল নিচু। যাহার দরুন বৃষ্টির পানির তথায় জমা ইইয়া মাঠ কর্দমাক্ত ইইয়া গেল এবং তাহাদের চলাফেরায় দারুন অসুবিধার সৃষ্টি হইন। এমন কি তাহারা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়াও চলিতে সক্ষম হইল না।

মুজাহিদ (র) বলেন : আল্লাহ পাক তন্দ্রা সঞ্চার করিবার আগেই আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিলেন। ফলে ধূলা বালি নিবারণ হইল এবং মাটি শক্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ ইহাতে খুব খুশী হইল এবং ময়দানে তাহাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা আরও দৃঢপদে প্রতিষ্ঠিত হইন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট হার্গন ইব্ন ইসহাক (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : ভোরবেলাই লড়াই তরু হইবে কিন্তু আল্নাহ পাক রাত্রিকালে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। আমরা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছতনায় গিয়া আশ্রয় নিলাম। মহানবী (সা) সারা রাত্র সজাগ থাকিয়া মানুষকে লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন।
 অপবিত্রতা হইতে সকলকে পবিত্র করা। আর শয়তানের কুমন্তণণা ও দাগাবাজীকে সাহাবীগণের মন হইতেে অপসারণ করিয়া তাহাদিগকে বাতেনীতাবে পবিত্র করার কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্মাহ পাক বেহেশতীদের সম্পর্কে বनিয়াছেন :

("পরিধানের জন্য তাহারা রেশরের সবুজ পোশাক লাভ করিবে এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অनংকার থাকিবে। (৭৬ : ২১)। এই আয়াতে আল্লাহ পাক উহাদের বাহ্যিক সাজ-সজ্জার কথা
 শরবত ও পানীয় পান করাইবেন।) আয়াতাংশ দ্বারা উহাদিগকে হিংসা বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা

ইত্যাদি হইতে বাতেনীতাবে পবিত্র করিবেন বলিয়া বুঝাইয়াছেন ‘এবং ইহা হইল তাহাদের বाতেনী সাজ-সজ্জ।

আলোচ প্রতিষ্ঠিত থাকার দ্রারা অত্ত্তরীণণণাবে মনের সাহসিকত এবং: সাহসিকতার কथা , বুরান ইইয়াছে। আল্লাইই সর্ব্্৷।
 আন্লাহ পাক এখান মুসসলমানদের প্রতি তাহার গোপন সাহা্্যের কর্থা প্রকাশ করিয়াহেন ব্রে তাহারা এজন্য কৃতজ্ঞো প্রকাশ করিতে পারে। আল্মাহর অবতীর্ণ কেরেশতাদের নিকট তিনি Шাহার দীন, নবী (সা) ও মুসनिম বাহিনীকে বদরের যুক্ধে কাফিরদের সুকাবিনায় সর্ববিধ সাহায্য করার প্রত্যাদেশ পাঠोইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ইইল মুসলিম বাহিনীকে ময়দান্ ছৃएপদদ প্রতিষ্ঠिত রাाথা এবং তাহার দীন ও নবী (সা)-কে বাতিল দীনসমূহেaে উभর বিজয়ী করা।

এই আয়াত প্রসল্দে ইব্ন ইসহাক (রাা) বলিয়াছেন : কেরেশতাণণ শক্তি সামর্থ্য যোগাইয়া ছিলেন। অनাযা মুসলমানদের ফেরেশতাগণকে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া নড়াই করার
 ফ্রেশতত অবতীণ হন।

এ কথাও বলা হয় বে, একজন কেরেশতা মহানবী (সা)-এর একজন অনুচর মুজাহিদের निকট আসিয়া বলিল : আমি কাফির্রদিগকে বলিতে খনিয়াছি বে, মুসলমানগণ আমাদের আক্রমণ করিলে আমরা দৃঢ थাকিবে পারিব না, ছত্র্ হইয়া পড়িব। অই কথা মুসলমান মুজাহিদিগণ পরশ্পরের মধ্যে বলাবনি করিলে সমস্ত বাহিনীীর মধ্যে কথা ছড়াইয়া পড়িন। ফলে মুসলমানরা নিজদিগকে শক্তিশানী ভাবিতে লাগিল। উপরোক্ত আয়াতাংশশ এই কথার দিকেই ইপ্তিত প্রদান করা ইইয়াহে। ইব়ন জারীর (র) হইলেন ইহার বর্ণনাকারী।

 এবং তাঁহার দীনের বিরোধিতাকারীদূর মনে টীতি জাগাইয়া দিয়া তাহাদের সন্তস্ত করিয়া তুলিবেন। ফলে উহারা নড়াইল্যের ময়দানে দুর্বল ও কাবু হইয়া পরাজয়বরণ কর্রিয়া লাগ্ছিত ইইবে।
 সর্বা|তোবে আघাত কর এবং উशদিগকে হত্তা কর। পরন্ুু উशাদ্রে গর্দানে ও সর্বাংণে আघাত কর্যিয়া উহাদ্দে হত্যা কর।
 কতকের মতে ইহার অর্থ ইহন घাড়ের ঊপর আঘাত করা। যাহহাক, আতীয়া ও আওষী (র) এই মত্বাদের প্রবক্ন। আল্লাহ পাকের নিস্নিলিখিত আয়াতটি এই অর্থের উজ্জ্বন প্রমাণ। আল্লাহ মু'মিনগণকে নির্দেশ দিতেছেন :
("কাফিরদিগের সাথে যথন তোমরা লড়াই কর, তখন তাহাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর। আর তোমরা উহাদিগকে পরাজিত করার পর উহাদিগকে জিঞ্জির দ্বারা বন্দী কর (8৭: 8)। মাসউদী হইতে কাসিমের সূত্রে ওয়াকী (র) বলিয়াছেন, মহানবী (সা) বলেন : "আমি মানুষকে আল্লাহর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্রেরিত হই নাই। বরং আমি ঘাড়ের উপর আঘাত হানিতে এবং জিঞ্জির দ্বারা বন্দী করিতে প্রেরিত হইয়াছি।", ইব্ন জারীর এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা ঘাড়ের উপর আঘাত হানা এবং মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

আমার (গ্থন্থকার) বক্তব্য : উমুবী (র) লিখিত মাগাयী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছ্ যে, মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন নিহত লাশের মধ্য দিয়া চলার সময় বলিলেন : ইহাদের মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে। তখন আবূ বকর (রা) ঐ কথার সাথে আরও কথা মিলাইয়া নিম্নলিখিত কবিতাংশটি রচনা করিলেন :

يفلق هاما من رجال اعزة علينا * وُوُمْ كانوا اعق واظلمه
অর্থৎ যে সব লোক আমাদের উপর গৌরব করিত তাহাদের মাথার খুলি চূর্ণ-বির্চূণ করা হইয়াছে। উহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিল।

এখানে মহ়ানবী (সা) কবিতাংশের মাত্র সৃচনা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ণ মাত্রায় রচনা করেন নাই। বাকী অংশ পূরণ করিয়াছেন আবূ বকর সিদ্দিকী (রা)। কেননা মহানবী (সা)-এর দ্ঘারা কবিতা রচ্না হওয়া তাহার মর্যাদার পরিপন্থি। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :
 জন্য সমীচীন় নহে (৩৬: ৬৯।)

রবী’ ইব্ন আনাস (র) বলেন : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের হাতে নিহত লোকদিগকে মানুষ চিনিতে পারিত। কেননা উহাদিগের ঘাড়ের উপর এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানা হইয়াছিল। উহাদের দেহে এমন ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, মনে হয় যেন উহা আণুনে পোড়া ক্ষত।
 আল্লাহ্ বলেন : তোমরা তোমাদের শক্রগণণর হাতপায়ের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত
 তাহার নিয্নলিখিত কবিতাংশে ব্যবহার করিয়াছেন :
الا ليتنى قطعت منى بنانة * ولا قيته فى البيت يقظان حاذرا
(আহ! আমার জোড়াগ্লি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। আমি ঘরের মধ্যে বিন্দ্রি ও ভীর্তু অবস্থায় উহার পাশে সাক্ষাৎ করিয়াছি।)

আলী ইব্ন তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) এর উদ্ধ̧তি দিয়া প্রসজ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা দেহের সর্বদিকের জোড়ার কথা বুঝান ইইয়াছছ । ইব্ন জারীর ও যাহহাক (র) এইর্রপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)'বলিয়াছেন : সর্বদিকের জোড়া দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি গিরা ও জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

পরে এক বর্ণনায়ं পাওয়া যায় : "ইকরামা, আতীয়া, আওফী ও যাহহাক (রা) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে।
 হে ফেরেশর্তাগণ! উহাদের মুখমণ্ণল ও চক্ষ্রে উপর আঘাত হান এবং উহাদের প্রতি আগ্তনের শেল নিক্ষেপ কর। উহাদিগকে বন্দী করার পর উহাদের প্রতি এইসব অত্যাচার করা সম্পৃর্ণ নিষিদ্ধ।

আওফী (র) বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) বদরের যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিয়া পরিশেষে বলিলেন : আবূ জাহেল ময়দানে এই ঘোষণা দিয়াছিল যে, তোমরা মুসলমানদিগকে হত্যা করিবে না। বরং উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিবে এবং কাহারা কাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া উহার মর্যাদা কুপ্ন করিয়াছে এবং তোমাদের প্রতিমা লাত ও উযযার প্রতি খারাপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখিবে। ইচ্মামত শাস্তি দিয়া এহেন আচরণের প্রতিশোধ নিতে পারিবে। তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণের নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠাইলেন :

বস্তুত আবূ জাহেন এই যুক্ধে নিহতদের মধ্যে ছিল ৬৯ নম্বরের নিহত ব্যক্তি। উকবা ইব্ন আবূ মুআইতকে ধরার পর তাহাকে হত্যা করিয়া নিহতের সংখ্যা সত্তর পূরণ করা হইল। এই কারণেই আল্নাহ পাক বলিয়াছেন :
 ভূমিকায় ছিল এবং এই বির্রোর্ধিতার পথেই সর্বদা চলিত। উহারা ঈমান শরীআত এবং রাসূলের আনুগত্য সব কিছ্ পরিহার করিয়াই এই বিরোধিতার ভূমিকায় নামিয়াছে। যাহার ফলে
 লাঠিটিকে দুইভগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।
 আল্মাহ তাআলা এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিরোধীদের উপর সর্বদাই পরাক্রমশালী ও বিজয়ী থাকেন। কোন বস্তুই তাঁহার লক্ষচ্যুত করার ক্য়ত কাহারও নাই। তিনি মহা পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় প্রতিপালক। তিনি তাঁহার বিরোধীদের বেলায় কতোর্র শাস্তি দেন। অতএব তাঁহার বিরোধিতা পরিহার করিয়াই চলা উচিত।
 সম্বোধন করিয়া বলেন : এই শাস্তিকে তোমরা ভোগ কর এবং ইহার স্বাদ উপভোগ কর। এই পার্থিব জগতে কেমন তোমরা লাঞ্ৰনা ও শাস্তি ভোগ করিতেছ। তেমনি তোমরা স্বরণ রাখ যে, পরকালে কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন মর্মান্তিক আতুনের শাশ্তি।

#   

(14)


১৫. ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইতে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;
১৬. যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে আশয় গ্রহণ ব্যতীত কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে আন্মাহর গयবে নিপতিত হইবে এবং তাহার স্থান হইবে জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ পাক শ্র্রুর মুখোমুখী লড়াইর ময়দান ইইতে পচ্চাদপদ হওয়া বা পিছনে পালাইয়া যাওয়ার অপরাধের জন্য দোযখের শাশ্তি ভোের ঘোষণা দিয়া বলিত্তেছেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথন যুদ্ধের ময়দানে কফির বাহিনীর সাথে মুখোমুখী হও অর্থাৎ তাহাদের অতি নিকটবর্তী হও তখন প্চাৎপদ হইও না এবং স্বীয় সাথীগণকে ফেলিয়া পালাইও না । যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন বা স্বীয় দলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যাহারা দল ছাড়িয়া ময়দান হইতে পালাইয়া যাইবে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। তবে যখন তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া শক্রুকে ধোঁকা দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিবে যে, আমরা ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছি। সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পিছনে ধাওয়া করিয়া আসিলে সুযোগ মত কাবুতে ফেলিয়া তাহাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পাড়িরে এবং উহাদিগকে হত্যা করিবে। এইরূপ করায় কোন দোষ নাই। এইরূপ করার প্রমাণে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং সুদ্দী (র) হইতে হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহহাক (র) বলিয়াছেন যে, শক্রু বাহিনীকে দেখাইবার ও ধোঁকায় ফেলিবার জন্য সাথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা এবং অতঃপর কাবুতে ফেলিয়া কুপপাৗকাত করার কৌশল অবলম্বনে কোন দোষ নাই। আর উপরোক্ত*
 "ইইতে" সহায়তা গ্রহণের নিমিত্ত পচ্চাৎপদ হওয়া বা ময়দান হইতে পালাইয়া আসায় কোন দোষ নাই বরং এরূপ করা কাহারও পক্ষে বৈধ ও উত্তম কাজ। यদি কেহ কোন উপদলের (সারীয়ার) সাথে থাকে, তবে দলীয় প্রধানের নিকট বা সর্বময় আমীরের নিকট আসা হইলেও তাহা এই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত হইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আমাদের নিকট হাসান (র) ... আবদুল্থাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর বলেন : আমি মহানবী (সা) কর্তৃক গঠিত একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর

जত্ত্ভুক্ত ছিনাম। শক্রর মুখোমুখী হওয়ার পর বাহিনীর সকনেই ভীত সత্রশ্ত হইয়া পড়িল। আমিও সেই ভীতুদের অত্ত্ভুক্ত ইইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা পরুশ্পর বলাবলি করিলাম,
 এবং আল্काহর গ্যবের মধ্যে নিপতিত হইতেছি। অতঃপর আমরা স্থির করিলাম বে, আমরা? সরাসর্রি মদীনায় যদি চলিয়া যাই এবং সেখানে রাা্রি যাপন করার পর মহানবী (সা)-এর নিকট আমরা উপश्रिত ইই, আর তিনি यদি আমাদের তওবা কবুল কর্রিয়া আমাদিগকে কমা করিয়া দেন তবে ঢো ভান কथা। নতুবা আমরা এদেশ ছাড়িয়া অনাত্র চলিয়া যাইব। সুতরাং আমরা জুহরের নামাভের পৃর্টেই মদীনায় উপস্থিত হইলাম। মহানবী (সা) হুরা হইতে বাহির হইয়া বनिলেন : তোমরা কাহারা ? আমরা উত্তর দিলাম : আমরা মুদ্ধ হইতে পলাতক দল। তথন মহানবী (সা) বनिলেন : না তোমরা পলাতক নও। বরং তোমরা স্বীয় কেন্দ্রে ঊभনীত দন। আমি তোমাদের এবং মুসল্মানদের দলের মিলন কেে্দ্র। जামরা ইহা ৃনিয়া সমুথে অপ্রসর इইয়া মহানবী (সা)-এর হষ্ঠ মুবারক মুম্ করিলাম।

ইমাম আবূ দাটদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) এইর্রপভাবেই এই হাদীসকে ইয়াযীদ ইবৃন আবূ যিয়াদ (র) বর্ণিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছ্নে। আর ইমাম তিরমিযী (র) বনিয়াছেন যে, এই হাদীসটি "शাসান" হাদীস। এই বিষয় ইবন আবূ যিয়াদ (র) বর্ণিত হাদীস ব্যতীত जার কোন সূछ্ख ইহার সাথে আমি পরিচিত নই।

ইয়াবীদ ইব্ন আবৃ ঘিয়াদ (র) হইতে ইবৃন আব̨ হাতিম (র)ও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসের পরিশেষে অই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছ্নে: "অতঃপর মহানবী (সা)

 আবূ উবায়দা (রা) সস্পর্কে ওইর্পপ এক বর্ণনা কর্যিয়াছেন। আবূ উবায়দা (রা) ইরানের মাটিতে অগ্নিপৃজকদ্র বিরাট্ বাহিনী দ্যারা আক্রান্ত হইয়া একंটি পুলের উপর যथন শহীদ
 আiিত, তবে আমি তাহার আশ্র্য কেন্দ্র ইইতাম। মুহামদ ইবন সীরীন (র)ఆ উমর (রা) হইতে অইজ্রপ কথা বর্ণনা কর্য়য়াছে।

উমর (রা) হইতে আবৃ উসমান নাহী (র) বর্ণিত আাসারে বলা হইয়াছে ব্য, আবৃ উবায়দা
 আশ্যয়েক্দ্র ও মিলন সেতু। মুজহিদ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছ্েন : আমি প্রত্যেকটি মুসলিপ্মের জন্য আশ্র্য কেন্দ্র বা মিলন সেত্।

আবদুন মাनिক ইবন উমায়ের (র) বলেন : উমর (রা) বলিয়াছেন : হে লোক সকল! আল - কুরপানের এই আয়াত (উপরোল্gেথিত) দ্রা তোমরা বি্রিান্ত ইইও না। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন (ঐ যুদ্ধকে উপনফ্ করিয়াই) অবতীণ হইয়াছে। আমি প্রত্যেকটি মুসনিমের জন্য আ凶াশ্য কেন্দ্র ও মিলন সেতু।

ইব্ন অাবূ হাতিম (রা) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিত ... নাফি’ (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। নাফি‘ (র) বলেন : আমি ইবৃন উমর (রা) গর নিকট প্রশ্ন কর্রিলাম বে, ধরুন,

আমরা এমন এক দল যে, শক্রুর মুখোমুখি ইইলে আমরা দৃছ়-পদে প্রতিষ্ঠত থাকিতে পারি না। আমাদের পশাৎপদ হইতে হয় এবং আমাদের ইমামের বা আমাদের বাহিনীর আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত নহি। এহেন মুহূর্তে আমরা কি করিতে পারি ? তিনি উত্তর করিলেন : আশয় কেন্দ্র হইল মহানবী (সা)। আমি আবার বলিলাম : আল্লাহ পাক আল-কুরআনে 戶৷
 কি ? তিনি উত্তর করিলেন : এই আয়াত তধুমাত্র বদরের যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা বেমন এই যুদ্ধের পৃর্বের জন্য নয়, তেমনি পরবর্তীকালের যুদ্ধসমূহের বেলায়ও প্রয়াজ্য নহে।
 নিকট বা ঢাঁহার সাথীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণের কথা বুঝান হইয়াছে। এমননিভাবে কোন লোক যুদ্ধের দিন ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলপতির নিকট বা সঙ্গীসাথীগণের নিকট আসিবার কথাও বুঝান ইইয়াছে।

লড়াইয়ের ময়দান হইতে উল্লেখিত এই সব কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বা উদ্রেশ্যে পশাৎপদ হওয়া বা পলায়ন করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা ওুনাহ। কেননা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্ব-স্ব কিতাবে আবু হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : সাতটি ধ্ধংসাত্যক কাজ পরিহার করিয়া চল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি কি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : উহা হইল, আল্লাহর সহিত অংশীদার করা, যাদু করা, ন্যায়ানুগ পন্থা ব্যতীত আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, পিতৃহীন ইয়াতীমের ধন সম্পদ অন্যায়ভবে হরণ করা, লড়াইয়ের দিন শক্রর মুথোমুখী হইয়া পদ্চাৎপদ হওয়া বা পলায়ন করা এবং বিবাহিতা পবিত্রা মু’মিনাদের নামে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ চাপাইয়া দেওয়া। আরও বিভিন্ন সৃত্রে এই বিষয়ের উপর প্রামাণ্য হাদীস রহিয়াছে।
 (তবে উহারা আল্নাহর গযবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আর পরকালে উহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম, উহাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান খুবই নিকৃষ্ট।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট যাকারিয়া ইব্ন আদী (র) ... বশীর ইব্ন মাবাদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা) ज্রর নিকট এই শর্তে বায়আত করার জন্য উপস্থিত হইয়াছিনাম যে, আল্লাহ ত'আলা ব্যতীত আর কোন মাববূদ নাই এবং মুহাশ্মদ (সা) তাঁহার প্রেরিত রাসূল—-অই কথার সাক্ষ্য দিব, নামাय প্রতিষ্ঠা করিব, যাকাত আদায় করিব, ইসলাম্মে হজ্জব্রত পালন করিব, রমযান মাসে রোযা রাথিব ও আল্লাহর পথে জিহাদ করিব। অতএব আমি বলিলাম : হে আল্লাহৃর রাসৃন। ইহার মধ্যে দুইটি বিষয় এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহা পালন ক়রিতে অক্ষম। প্রথমটি হইল জিহাদ, কেননা জিহাদ করিতে গিয়া ময়দান হইতে প্চাৎপদ হইলে আল্মাহর গयবে নিপতিত হইতে হয়। সুতরাং আমি এই বিষয় ভীত মে, আমি জিহাদের জন্য উপস্থিত হইলে মৃত্যুর ভয় আমাকে আচ্ছ্ন করিয়া ফেলিবে। আর ময়দান হইতে আল্মাহৃর গযব নিয়া পালাইয়া আসিব। দ্বিতীয়টি হইল যাকাত বা সাদকা আদায় করা। আল্লাহ়র নামে শপথ করিয়া

বলিত্তিছি, গনীসত্রূপপ প্রাণ্ত সস্পদ ব্যুতীত আমার আার কোন সশ্পদ নাই। আমার দশটি দুभবতী উট রহিয়াহে। উহার দুক্木 আমি পান করি এবং উহা ভার বহন্নর কাজ্জ ব্যবহার করি।
 এৰং সাদকাই না দাও, তবে জন্নাতে প্রবেশ করিবে কিক্রপে ? অতঃপর আমি. বলিলাম : হে আन্নাহর রাসূল! এখন আমাক্ শপথ করান, আমি উহার প্রত্যেকটি বিষয়ই আপনার হাতে শপথ নিব। এই হাদীসটি উল্gেথিত সনদ্দর দিক দিয়া গরীব ও দুর্বন । সুনানের কোন কিতােই এই সনরে এই হাদীস সঃকনিত হয় নাই।
 ইয়াইইয়া ইবุন হামया (র) ... সওবান (রা) ইইঢে ‘মারফৃ’ সনঢদ বর্ণনা করিয়াছ্ন। মহানবী
 আা্ধাহর সাথে অং্শীদার করা, দিতীয়টি হইল পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তৃতীয়টি যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করা। এই হাদীসটিও ‘গবীী’’ হাদীস।

ইমাম তিবরানী (র) আারও বলেন : আব্বাস ইব্ন মুফাयযাল আসফাতী (র) ... মহানবী (সা)-এর ভৃত্য বিলাन ইবৃন ইয়াসার ইব্ন যা<্রেদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বিলাन (রা) বলেন, আমার পিত আমার দাদা হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : বে

 করে, তাহাে ক্ষমা করা ইইবে, यদিও সে লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করে।

ইমাম जাবৃ দা৬দ (র) অনুরূপভাবে মূসা ইব্ন•ইসমাঈল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বুথাীী (র) সৃত্রে মূসা ইবุন ইসমাদ (র) হইতে অনুরুপভাবে বর্ণনা করিয়া বनिয়াছ্ছে-এই সনদ ব্যতীত এই হাদীলির দ্বিয়় কোন সনদ আমার জানা নাই।

আাম বनि মহানবী (সা)-এর ভৃত্য यার্যেদ বর্ণিত সনদ ব্যতীত আর কোন সনদে উক্ত হাদীস জানা যায় নাই।

কতক লোক় এই অতিমত প্রকাশ করিয়াছছন বে, মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের জন্য নড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম ছিন। কেননা তাহদের প্রতি জিহাদ করা ছিল ফরূ্যে আইন। অন্য একদনের অভিমত হইল, মহানবী (সা)-এর आানनসার সাহাবীদদর জন্য বিশেষ্যাবে জিহাদ ফর্য ছিন এবং লড়াইল্রের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম ছিন। কেনना তাহারা মহানবী (সা)-এর বিপদ্-আপদ্দ সুথে-দুঃথে সंর্बাবসায় Шাঁহার আনুগত্য করা এবং ঢাঁহার প্রতি সহননভূতিশীল থাকার শপথ গ্অহণ করিয়াছিল। অপর এক দলের মতে আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে বদরের লোদ্ধাপণণর ব্যাপার্র প্রোজ্য। এই অভিমতই উমর,
 ভৃত্য, সাभ্দ ইবৃন যুবাল্যে, হাসান বসরী, ইকরামা, কাতাদা ও যাহহাক (রা ) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তহারা जাহাদের অভিমচের সমর্থন্ এ দলীল পেশ করিয়া थাকেন বে, তeकाলে মুসলমানদ্র এমন কোন নিয়মিত শক্তিশানী বাহিনী ছিন না, याহার কাছে আ《্য় नেওয়া यায়। সাহাবীগণের জামাআত দ্ঘারাই সেনাবাহিনীর কাজ সমাধা করা হইত। ভেমন

মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হে প্রভু! তুমি যদি সাহাবীগণের এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্নংস কর, তবে এই ভূপৃষ্টে তোমার ইবাদত করার আর কেইই থাকিবে না।
 ফুজালা সৃত্রে হাসানের উদ্ধৃত্তি দিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াত বিশেষভাবে বদরের লড়াইয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ ইইয়াছে। বর্তমান যুগে যদি লড়াইয়ের ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলের নিকট বা বাঞ্চিত শহরে আশ্রয়প্রার্থী হয় তাহাতে কোনই দোষ নাই।

ইব্ন মুবারক (র) ইব্ন লাाহীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : ইয়াयীদ ইব্ন আবূ হাবীব ঐই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের লড়াই হইতে কোন লোক পালাইলে আল্মাহ তাহার জন্য দোযথের আাতু অনিবার্য করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে । অতঃপর আল্মাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছ়েন :
(যাহারা দুই বাহিনীর মধ্যে দূর্ব্য নড়াই হওয়ার প্রাক্কালে পচ্চাৎপদ হইবে ... আল্লাহ তাহদিগকে ক্মা করিবেন (৩ : ১৫৫)। ইशার সাত বৎসর পর হহাইনের যুদ্ধ সংখটিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ পাক অই আয়াত অবতীর্ণ কর্যিয়াছেন :
(অতঃপর তোমরা यদি পচাৎপদ হইয়াও ময়দান হইতে পলায়ন করিলে ... তবে ইহার পর যাহাকে ইচ্ম তাহার প্রতি আল্লাহ তাহর তওবা কবৃল করিব্রে (৯ : ২৫-২৭।)

সুনানে আবৃ দাউদ, নাসাঈ, মু্তাদরাকে হাকিম, তাফসীরে ইবন জারীর ও ইবন মারদুব্যিয়াতে দাউদ ইবন হিদ্দ সূত্রে আবৃ নাযারা এর মাধ্যমে আবূ সাঈদ (রা) হইঢে বর্ণিত রূহিয়াহে বে,
 গ্ণহকারীদদূর সশ্পর্কে অবতীণ ইইয়াহে। এই আয়াত বা এই ধরণের কোন আয়াতেই বদরের ব্যেদ্ধাগণ ব্যতীত অन্যান্য লোকের বেলায় য়দ্ধ্র ময়দান ইইঢে পলায়ন করা হারাম হওয়াকে निষিদ্ধ করে না। অর্থাৎ সব আয়াতই यুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করাকে হারাম করে। यদিও আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র কর্রিয়া অবতী হইয়াছে। বেমন উপরে উল্লেথিত আাবূ হরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস ঘ্যারা বুঝা যায় বে, লড়াইফ্যের ময়দান ইইতে পলায়ন করা
 आনেन।


ইবনে কাছীর ৪র্থ — ৫২
১৭. তাহাদিগকে তোমরা হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। আর ঢুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন ঢুমি নিক্ষেপ কর নাই, বর্পং আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা যুসলমানগণকে উত্তম পুরস্কার দেওয়ার জন্য করা হয়াছে। আল্লাহ সর্বশোতা ও সর্বজ্ঞ।
১৮. এই ভাবে তা‘আলা কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া থাকেন।

তাফ্সীর : মানুষের সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্পাহ তাআলা এবং তাহাদের হইতে প্রকাশিত সমুদয় ভাল কাজেরই প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। কেননা এই কাজ করার তাওফীক ও ফ্ষমতা আল্লাহ্ পাকই তাহাদিগকে দান করিয়াছেন এবং উহা হওয়ার জন্য যাবতীয় উপায় উপাদান দ্বারা তিনিই সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে এই কথার দিকেই ইপিত প্রদান করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ পাক বলেন :
 করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং তোমাদের শত্রুর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তাহাদিগকে হত্যা করার ফ্মতা ও শক্তি সামর্থ্য তোমাদের ছিল না। বরং তিনিই তোমাদের হাতে উহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন এবং উহাদের উপর ত়োমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ পাক•অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :
 দুর্বল। (৩:১২৩)

তিনি অন্যত্র বলেন :

আল্মাহ্ ত'জালা অধিকাং্ স্থানে তোয়াদিগকে সাহায়্য করিয়াছছন। হহাা্যেন্নে যুc্ধে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে অহংক্কারী ও সদর্প বানাইয়া ছিন। কিলু এই সংখ্যাধিক্য
 সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিন। बার তোমরা পচালমুখী হইয়া পালাইতেছিলে (৯ : ২৫)।
 উপর নির্ভরমীীন নয়। বরং মদদ এবং সাফন্যা আল্লাহর তরফ হইতেই আসিয়া থাকে। লেমন আল্লাহ পাক বলেন :

অর্থাৎ w্রুদ্দদলই বিরাট্কয় দলের ঊপর আন্নাহর নির্দেশে বিজয় নাভ করে। আল্লাহ દধর্বশীীগণণর সহিত রহহিয়াছছন ( ২: ২৪৯)।

অতঃপর আাল্মাহ পাক তাঁহার নবীকে লক্ষ্ করিয়া বলেন বে, তুমি বদরের যুক্ধের দিন লড়াইয়ের ময়দানের বাসস্হান হইতে বাহির হইয়া আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন নিবেদন


করিয়াছিলে। অতঃপর স্বীয় সঙ্গী যোদ্ধাগণকে উহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলে। সুতরাং আল্লাহ् পাক এই এক মুষ্টি ধৃলামাটি মূশরিকদের সকলের চক্ষে পৌঁছাইয়া ছিলেন। উহাদের মধ্যে কেহই বাদ ছিল না। যে যে অবস্থায় ছিল, এই ধূলামাটি চক্কে যাওয়ার পর সে সেই কাজ হইতে বিরত রহিয়াছিল। এই জন্যই আল্মাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন :
 কর নাই, বরং আমি নিক্ষেপ করিয়াছি। অর্থাৎ উহাদের চক্ষে পৌঁছাইয়াছি আমিই এবং ভূলুণ্ঠিতও করিয়াছি আমি, তুমি নহ।

আनী ইব্ন তানহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : বদরের যুক্ধের দিন মহানবী (সা) দুই হাত উর্ধে তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে প্রভু! তুমি যদি এই অতিকায় ক্কুদ্রদলটিকে এই যুদ্ধে ধ্বংস কর, তবে এই জগতে তোমার ইবাদত করার আর কোন লোক থাকিবে না। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন : তুমি এিক মুষ্টি ধূলা মাটি লও এবং উহা কাফিরদিগের মুখমণলে নিক্ষেপ কর। সুতরাং মহানবী (সা) এক মুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহা কাফির্রদিগের মুখমজ্জেের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না যাহার নাকে, চক্ষে ও মুখমণ্ডেে উহা যায় নাই। অতঃপর উহারা পশচাৎমুখী হইয়া পালাইতে থাকিল।

সুদ্দী (র) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হয়ত আল্মাহ পাক বদরের মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাই আমাকে এক মুষ্টি মাঠি দান করিলেন। আর এই এক মুষ্টি মাটি সকলকে কুপোকাত করিয়া ফেলিল। ইহা উহাদের মুঘমণ্ডলে নিক্ষেপ করা হইল। মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক বাদ ছিল না যাহার নাকে মুখে ও চক্ষে এই ধূলাবালি প্রবেশ করে নাই। অতঃপর উহারা পালাইতে তুু করিলে মুসলিম যোদ্ধাগণ উহাদিগকে ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে এবং বন্দী করিতে লাগিল। তথন আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন :

আবূ মাশার মাদানী (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) ঊভয় বলিয়াছেন যে, মুंশরিকগণ বদরের যুদ্ধে পরস্পর নিকটবর্তী হইলে মহানবী (সা) এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহাদের মুখমণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং এই ধূলা মাটি সকল মুশরিকের চক্থেই প্রবেশ করিল। এই মুহূর্তে মুসলমানগণ সমুথে অগ্সসর হইয়া উহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিল। মহানবী (সা)-এর ধূলা-মাটি নিক্ষেপের মধ্যেই উহাদের পরাজয় নিহিত ছিল। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিন করিলেন :
 বলিয়াছেন : এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ দিন মহানবী (সা) তিন মুধ্টি ধূলা-মাটি হাতে নিয়া এক মুষ্টি ডান দিকের শক্রু বাহিনীর উপর দ্বিতীয় মুষ্টি বাম দিকের শক্রুর
 করিয়া ছিলেন। সুতরাং শজ্র্বাহিনীর পরাজয় হইন।

এই ঘটনাটি উরওয়াহ，মুজাহিদ，ইকরামা，কাতাদা（র）সহ অন্নক ইমামগণ হইতেই বর্ণিত হইয়াহে। এই আয়াত বদরের যুর্ধের দিন মহানবী（সা）－এর ধূলা নিক্ষে সংক্রান্ত বিষয়েই অবতীর্ণ হইয়াছছ। यদিও মহানবী（সা）হানা়়েনের যুদ্ধ্রে দিনও এইর্রপ কাফিরদের প্রতি ধৃনা মাঢি নিক্ষে করিয়াছিলেন।

আবূ জাফ্র ইব্ন জারীর（র）বলেন ：আমাদের নিকট আश्মদ ইব্ন মানসূর（র） হাকীম ইবৃন হিযাম（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকীম ইবৃন হিযাম（রা）বলেন ：আমরা বদরের যুদ্দের দিন আকাশ হইতে একটি শদ্দ নিপতিত হইতে ঋনিয়াছি। মনে হল যেন মাথায় ধূলিবাनि পতিত रওয়ার শব্দের ন্যায়i মহানবী（সা）－এর এই এক মুষ্টি খূলাবালি নিক্ষেপ মাত্ৰ আমরা পরাজিত হইয়া গেলাম। এই সনদটি ‘rরীব’ সনদ। এখানে আরও অন্য দৃইটি হাদীলের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে，কি্দু তাহাও সনদের দিক দিয়া গর্রীব ও দ্বন্বন। উशার প্রথমটি হইন এই：

ইব্ন জারীর（র）বলেন ：আমাদের নিকট মুহাশমদ ইব্ন আটফ তা乡（র）．．．আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে，মহানবী（সা）হ্নায়েনের যুদ্ধের দিন ルকটি ধনুক চাহিলে তাহার নিকট একটি নম্থ অকৃতির ধনুক উপস্থিত করা হইন। অতঃপর তিনি ইহ ছাড়া আরও অকটি ধনুক আনিবার কथা বনিলে তাহার নিকট গোলাকার বির্রাট একটি ধনুক উপস্থিত করা হইল। মহানবী（সা）উক্ত ধনুক ঘ্যারা একটি তীর দূর্গের উপর निক্ষেপ করিলে তীরtি দূর্পের সর্দার ইবন আবুন হকাইককে শায়িত बবস্থায় আঘাত করিয়া निरण कরিল। তখन आা্gाइ পাক

হাদীসটি গরীবব হইলেও উহার সনদটি আবদ্দুর রহমান ইব্ন যুবায়़র ইব্ন নুফায়ের দ্রারা বর্ণিত হওয়ার দহ্নুন উত্ত সনদ। হয়ত তাহার নিকট বিষয়ীি অশ্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে অথবা তিনি আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকন ঘটনাকে উহার অত্ত্র্ভু করিতে চাহিয়াছেন। নতুবা সূরা আনফালে পৃর্বকার আয়াতসমূহ বদরের ঘটনা जবনম্নে বর্ণিত হওয়ায় আয়াতও বদরের घটনাকে অবনম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে বनिয়া নিঃসন্দেহে বুমা যায়। ইহাই সকন ইমাম ও ব্যাথ্যাকারগণের নিকটই স্শ্পষ্ট ক্থ। আ আল্লাহই সর্বশ্s।

万िতীয় হাদীসটি হইল এই ：ইব্ন জারীর（র）তাহার जাফ্সীরে এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব ও যুইরী（র）উত্য হইতে বিত্দ্দ সনদদ বর্ণনা করিয়াছছন বে，তহারা উ৩য় বলিয়াছুন ：এই আয়াত উহৃদ্রে যুদ্ধের দিন উবায় ইব্ন খালক্ফের প্রতি মহানবী（সা）－এরর তীর নিক্ষেপ সম্পকে অবতীর হইয়াছে। উবায় ইব্ন খানফ লৌহবর্ম পরিহিত ছিন। তীরটি তাহার এ্রীবাchলশ আঘাত হানিয়াছিল এবং সে ঘোড়া হইতে বার বার পড়িয়া যাইতেছিন। কল্যেকদিন যত্রণণা ভোগ কর্য়য়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিন। এই জগত্ বেমন লে তীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ কর্রিয়াহে তেমনি পরকালেও কঠিনতম শাঙ্তি ভোপ করিরে।

এই হাদীস দুইটি দুইজন ইমাম হইতে বর্ণিত হইলেও ইহা ‘গরীব’ ও দুর্বল। হয়ত তাহারা এই আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা ফর ইব্ন যুবায়ের
 বলিয়াছছন বে, আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীী সং্যায় স্বল্প হওয়া এবং শক্র বাহিনী সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমননদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় নানাবিধ সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমানগ়ণ এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাহারা আল্লাহর প্রতি কৃত্ঞত্ প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহর হক আদায় করিবে। ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের এইর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যেে كل بلاء حسنا بلانا অর্থ! প্রত্যেকটি পরীক্ষাই আমাদের জন্য উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে।
 প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক তনিয়াছেন এবং মদদ ও বিজয়ের অধিকারী কাহারা হইতে পারে তাহাও তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকীফহাল।
 মু’মিনগণকে মদ্দ ও বিজ্জয় ব্যতীত অন্য একটি সুস্সংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক কাফিরদের যাবতীয় ষড়यন্ত্রকে বর্তমানে যেমন দুর্বন ও নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তাহাদের সকন দুরভিসন্ধি ও ষড়यন্ত্রজাল ছ্ন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিপাত করিবেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং,তাঁহার নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১৯. তোমরা জয় চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তোমরা यদি বিরত হঞ্ও, তবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর यদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব। তোমরা সংখ্যায় যদি অধিকও হয় এবং দলে ভারী হও, ঢবুও তাহা দ্বারা তোমাদের কোন কাজ হইবে না। আল্লাহ মু’মিনগণের সাথেই রহিয়াছেন।

তাফসীর : আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন বে, তোমরা প্রার্থনা করিতেছ এবং তোমাদের শর্রু মুসলমানদের আর তোমাদের মধ্যে একটি সমাধান ও মীমাংসা প্রার্থনা করিত্তেছ। সুতরাং তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই হইল।

যেমন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সহ অনেকেই যুহরী (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জাহেল বদরের যুদ্ধের দিন আল্মাহ ত'আলার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, হে আমাদের প্রভু! যাহারা আমাদের সাথে আত্রীয়তার সম্পর্ক ছ্ন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকে অঢ্ভূত কথাবার্ত ওনাইতেছে আগামীক়াল্য তাহাদিগকে

পর্যুদস্ত ও जপমানিত কর। ইহাই ছিন কাফি্রদদর সাহায্য ও জয়ের প্রার্থনা। সুতরাং এই সময় আা্লাহ পাক. টপরোত্ত আয়াত অবতীণ করেন।

ইমাম আহমদ হাম্ল (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইব্ন হাল্রন (র) ... আবদুল্बাহ ইবุন সানাাবা হইতে হাদীস বর্ণনা করেন বে, বদর্রের যুক্ধের দিন দুই দন মুখ্যামুখী হইলে আাবূ জাহল এই বনিয়া প্রাথনা করিল : হে আল্gাহ! যাহারা আযাদ্দের সাথে আত্রীয়তার সশ্পক ছ্নিন্ন
 আমাদিগকে বিজয়ী কর। অতএব উপরোো্ত আয়াতে ইহাকেই বিজয় প্রার্থনা বনা ইইয়াহে।

ইমাম নাসাঈ (র)ও এই আয়াত্র ব্যাখ্যায় এই হাদীসকেই সালিহ্ ইব্ন কায়সান সহ यूহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভবে ইমাম হাকিম (র)ও মুষ্ৰাদরাক কিতাে এই হাদীসকে যুহরী (র) সৃख্রে উল্নেখ কর্রিয়া বলিয়াছেন বে, এই হাদীস ইমাম বুथাী ও মুসলিম্রের শর্তনুযায়ী বিখ্দ। মুজাহিদ (র), ইবৃন আব্বাস (রা), যাহহাক, কাতাদা ও ইয়াযীদ ইব্ন র্মমান (র) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণা পাওয়া যায়।

সুদ্টী (র) বলেন : মুশরিক বাহিনী মক্小া ইইতে বদর প্রাত্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময়
 প্র! দুই দলের মধ্যে সেই দলকে সাহাय্য কর ভে দল তোমরা নিকট থ্রিয় ও সম্মানিত এবং यাহাদের কিবনা উত্তম। সেই কথার জবাবেই আল্gাহ ত'আनা উপরোক্ত আয়াত অবতীণ করিয়াছ্ন। আ আল্লাহ্ বলেন : তোমাদের ঞার্থনা-মাফিক আমি সাহয্য করিয়াছি বটে, কিত্দ্ তাহা হইয়াছ্ মুহাম্ম (সা) ও তাঁার বাহিনীীর অনুক্লেলে।

 আল্gাহ বলেন :

 কর্রিয়া এবং ঢাঁशার রাসূলকে মিথ্যা জানিয়া যার্গ কিছू তোমরা করিত্ছে ও বনিতেছ, তাহ্ম ইইতে यদি তোমরা বিরত থাক, তবে তোমাদের গক্সেই তাহা কন্যাণকর ইইবে।

আর কাজ্জ थদি আরারও তোমরা প্রবৃত্ত হఆ, তবে জামিও আবার তোমাদিগকে এইরাপ ঘটনার ন্যায়



আলোচ্য আয়াতের মর্ম প্রকাশ করিতে গিয়া সুদী (র) বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইন যদি নোমরা জাবার সাহায় ও বিজয় ঢাহিয়া প্রার্থনা কর, তবে আবার জমি মুহাম্মদ (সা)-কে সাহা্য করিয়া বিজয়ী করিব এবং তাঁারার শজ্রপণকক পর্যুদ্ভ করিব।
 দলভারী কর না কেন এবং আরও লোক জমায়েত করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর:না কেন, তাহা দ্বারা তোমাদের কোনই কাজ ইইবে না। কেননা যাহাদের পিছনে আল্লাহর সাহায্য সক্রিয় রহিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ মু’মিনদের সাথে রহিয়াছেন। মু’মিনদের দলই হঁইল নবী মুস্তাফা (সা) ও তাঁহার দল। তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করা নিফল।

২০. হে ঈমানদারগণ! আন্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমর্রা যখন তাঁহার কथা শ্বণ করিতেছ, তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না।
২১. আর ঢোমরা উহাদের ন্যায় হইইও না, যাহারা বনে আমরা খনিলাম কিন্তু আসলে তাহারা ৫নে না।
২২. আল্লাহৃর নিকট নিকৃষ্টত্ম জ়ীব হইল সেই বধির ও মৃক যাহারা কিছ্ছইই বুঝে না।
২৩. আল্লাহ यদি উহাদের মধ্যে ভাল কিছ্ থাকার কথা অবহিত থাকিতেন তবে উহাদিগকেও খনাইতেন। কিন্তু উহাদিগকে তিনি ওনাইনেও উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া थাকিত।

তাফসীর : উপরোক্ত কালাম পাকে আল্লাহ তা‘ললা মু’মিন বান্দাগ়ণকে তাঁহার এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। তেমনি ঢাঁহার রাসূলের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু হিংসা ও বিদ্বেষ পরায়ণ কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ কারণণই আলোচ্য
 করার এবং তাঁহার সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শনকে উপক্ষো না করার কথা বলা হইয়াছে।

এখানে জানানোর পরও তোমরা তাঁহার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন হইতে বিরত থাকিও না.এবং তাঁহার সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিও না ।

আनिाচ्य সেই সব লোকদ্দের মত হইও না যাহারা বলেে যে আমরা রাসূলের নির্দেশ ও আহ্মান খনিয়াছি, কিুু মূলত তাহারা কিছুই খনে নাই।

কতক লোকের অভিমত বে, ৰই আয়াতে মুশরিকগণণর কথা বনা হইয়াছে। ইব্ন জারীর
 কथা বলা হইয়াছে। কেননা উशারা মনুব্বের নিকট এই কথাই থ্রকাশ করিয়া বেড়াইত বে,
 এইর্রপ কিছ্ই করে নাই।

 বলিতেছেন বে, যাহারা সত্রকে ঔনে না ব্রং উপেক্ষা করে এবং যাহারা সত্তকে বুব্ঝে না ও

 निকৃক্টতম সৃৃট জীব। কেননা উহারা ব্যতীত আল্লাইর সকন সৃষ্ট জীবই তাঁহার जনুগত ও বাধ্যগত। আল্লাহর বান্দাগণণর উপকারার্থে তহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্ুু তাহারা আল্মাহর রাসূল ও তাঁহর বিধানকে অস্বীকার করিয়া কাফির্র ইইয়াছে। একারণেই তাহািগকে আन्नाহ পাকের নিস্নলিথিত আয়াতে চত্র্পদ জভ্যুর সাথে উপমা দিয়াছেন। বেসন আল্মাহ বলেন :
"এই সব কাফিরদদর উদাহরণ হইন এইরুপ জভ্క্রু ন্যায় বে, উহাদিগকে আওয়ায দিয়া ডাকা হা বটে, কিষ্్ू ডাক ও সাড়া ব্যতীত তাহারা আর কিছুই ఆনে না" (২: ১৭)

जन্য এক আয়াত্ আল্মাহ্ পাক বनিয়াছন :
("উহারা চত্শ্পদ জন্ত্যু ন্যায়; বহং উহারা অধিকতর পথషষ্ঠ; আর উহারাই গাফিন ও जমनব্যেগী (१: ১৭৯)।

এক দলের অভিমত হইন : এই আয়াতে কুরায়েশ স স্প্রদায়ের বনী আাব্দুদ দারের অকদল লোকের কथা বনা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস•(রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে এইহ্রপই বর্ণিত রহিয়াহে এবং ইবৃন জারীর (র) এই অভিমত গ্অহণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বनिয়াছেন : এই আয়াতে যুনাফিকদ্রর কথা বলা হইয়াছে। আমার বক্ত্যু এই আয়াতের মর্ম্মর বেলায় মুশরিক ও মুনাফিকদ্দের মধ্যে মূনত কোন ব্যবধান নাই। কেনनা উशাদর প্রত্যেকেরই সঠিক বুঝ জ্ঞান এবং পুণ্যময় কাজের ইচ্মাকে হরণ করা হইয়াছছ। অতঃপর


 থাকিতেন তবে নিশয়ই উহাদিগকে ওনাইতেন। উহাদের আদৌ কোন বুঝ শক্তিই নাই।
 অর্থ এই যে, বরং উহাদের মধ্যো কল্যাণ ও ভাল বলিতে কিছুই নাই। সুতরাং কিছুই বুঝে না। কেননা আল্লাহ यদি জানিতেন যে, যদি উহাদিগকে সত্য তনান হয় অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য বুঝিবার ও উপলद্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তথাপিও ইচ্ছাপূর্বক ও হিংসার বতবর্তী হইয়া তাহারা উহা জানিবে না ও বুঝিবে না। বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে।

২8. হে ঈমানদারণগ! রাসূন যখন তোমাদিগকে উজ্জীবক কোন কাজের দিকে আহবান জানায় তখন আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূলের আহবানে সাড়া দাও। জানিয়া রাখ বে, আল্লাহ মানুষ ও তাঁহার হ্রুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে আড় হইয়া দাঁড়ান। তোমাদের সকনকে তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে।

তাফসীর : ইমাম (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে প.
 জন্য। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হইল : হে ঈমানদারগণ ! তোমাদিগকে যখন তোমাদের রাসূল কল্যাণকর ও সংশোধনমূলক কোন কাজের আহবান জানায়, তখন তোমরা সেই কাজে সাড়া দাও। অর্থাৎ উহা কার্যকরী কর। তিনি আরও বলেন :

আমার নিকট ইসহাক (র.) ... আবূ সাদ্দ ইব্ন মুআল্মা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মু‘আল্মা বলেন : আমি নামায পড়িতেছিলাম। এই সময় মহানবী (সা) আমার নিকট দিয়া পথ অতিক্রমকালে আমাকে ডাকিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম না, বরং নামাযের মধ্যেই রহিলাম। অতঃপর নামায সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা) বলিলেন : আমার নিকট উপস্থিত হৃইতে তোমাকে কে বাধা দিয়াছে ? আল্লাহ্ তাআলা কি কুরআন পাকে এই কথা ঘোষণা করেন নাই :

অতঃপর তিনি বলিলেন : এখান হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে কুরুানের মহান একটি সূরা শিক্ষা দিব। অতঃপর মহানবী (সা) এখান হইতে রওয়ানা হইলে আমি তাহাকে সূরা শিক্ষা দেওয়ার কথা স্বরণ করাইয়া দিলাম।

মাআय (র) বলেন : আমার নিকট শু‘বা (র) ... মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আবূ সাঈদ নামে এক সাহাবী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ঐ সূরাটি হইল সূরা ফাতিহা যাহা সাবউল মাসানী অর্থাৎ বারংবার পঠিত্য্য সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা। ইহাই তাহার বর্ণিত

ইবনে কাছীর 8 র্থ — ৫৩

হাদীলসের তাষা। এই হাদীসকেই উল্লেথিত সনরদ এই গ্থ্হের প্রথমে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যায় উল্নেখ করা হইয়াহ্। মুজাহিদ (র) (র)

 এবং সুথময় জীবন निহिত রহিয়াছে। जর্থাৎ যাহার অনুসরণ দ্যা ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ এヌং স্থিতিশীলত লাভ কর্রিয়া টন্নত ও সমৃদ্দশাनী জীবন লাভ করা যায়।

 দ্ঘারাই নবজীবন লাভ হয়। মূলত ইসলামের মধ্যুই মানবকুলের জীবন নিহিত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্ন জাফ্র ইব্ন য়বাল্যের সূख্রে উরওয়া ইবৃন

 युক্ধের জন্য ডাকেন, তখন তাঁহদদের ডাকে সাড়া দিবে। কেননা এই যুক্ধের ঘ্মারা আা্লাহ পাক তোমাদরকে অবমাননাকর অবश্থার পর স্ষানিত করেন এবং দূব্বলতার পর শক্কিশালী করেন। তেমনি শঅ্র দ্বারা তোমরা অবদমিত হইবার পর তোমাদিগকক শজর্র অত্যচার ইইতে হিফাজত করেন।

आলোচ
 (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আালা মু'মিনগণণর ও কুফয়ীর মধ্যে বাধা হ'ইয়া দাঁড়ান এবং কাফিগণের ও ঈমানের মধ্যে খতিবক্ধক হইয়া থাকেন। টল্লেথিত আয়াতাশশ মারা এই কথাই বুঝান इইয়াছে।
 बে, এই হাদীস বিং্ধ্ কিন্ঠু রুথারী ও মুসনিমে এই হাদীস বণ্ণিত হয় নাই। ইব্ন মারদূবিয়া এই হাদীস অন্য এক 'অওফফফ' সनদদ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। এই সনদকে দুর্রল বনা চিক নয়। 'অওকৃফ' সনদে হইলেও হাদীসটি অতিশয় বিত্দ। মুজাহিদ, সাঈদ, ইকরামা, যাহহাক, আবূ সালিহা, आতীয়া, মুকাতিন ইবৃন হাইয়ান ও সুদ্দী (র) ब্রমুঘ এই একইর্পभ কথা বनिয়াছেন। এই আয়াতংশশর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইঢে আর ৫ক বর্ণনা পাওয়া যায় বে, আল্লাই কাফিনগণের মষ্যে এমনভবে थতিবক্ধক হইয়া থাকেন ব্যে, তাহারা উহা আদ্ৗী অনুভব করিতে পারে না। সুদী (র) বনেন, আল্লাহ ত'অালা মানুষ ও তাহাদhর হদ্য়র মধ্যবর্ত্ণ স্থানে। ফলে তাহার
 বলেন : এই আয়াত্শ্ণী আন্লাহ পাকের নিম্মিলিিত আয়াতের ন্যায় :
 অত্তি निকট্বর্তী।) जই আয়াতংশের সাথে সামজ্জস্যশীন এবং ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত অন্নক হাদীসই মহানবী (সা) হইতে বর্ণিত রহহিয়াছহ। ব্যেন ইমাম आহমদ (র) ... আनाস ইবุন মানিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মাनिক (রা) বলেন : মহানবী (সা)


 ঈমান आনিয়াছি। আপনি कি আমাদের বেলায় জয় পোষণ করিতেছেন? মহানবী (সা) জবাব
 উহাকে তিনি আবর্তন বিবর্তন কর্রেন

ইমাম তিরমিযী (র)ও তাঁহার ‘জামে তিরমিযী’ কিতাবের তাকদীর অধ্যাঁ্য এই হাদীস शন্নাদ ইব্ন সারি (র) ... আनाস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়া হাদীসটিকে 'হাসান’ নামে আখ্যায়িত করিয়াহেন। এমনিভাবে আরও অনেকে এই হাদীসকে আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। কতক লোকে এই হাদীসকে আ'যাশ, অবূ সুফিয়ান, জাবিরের সনদে মহানবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভবে বর্ণনা করিয়াছেন। আাৃ সুফ্যিান (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি সর্বঢোভাবে বিষ্ধ্দ।

অनা এক হাদীস : ইমাম आহমদ তাঁহার ‘মুসনাদ’ কিতাবে উন্নেখ কর্রিয়াছেন বে, আমাদদর নিকট আবদ ইবৃন হ্মাইদ (র) ... বিলাन (র্রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, মহানবী
 ! আমার হরদয়কে তোমার দীন্নে উপর পতিষ্ঠিত রাঁখ।)

এই হাদীসের সনদটি অতিশয় শক্কিশানী বটে, কিন্ুু ইহা হইতে অ্রকজন বর্ণনাকারীর মত্বাদ রহ্য়াছে। যদিও এই সনদটি সুনান কিতাবসমূছ্ছর সংকলকদ্দে শর্চ মাফিকই বর্ণিত তथाপि ইমাম বুখাযী (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই।

অन্য এক হাদীস : ইমাম आহযদ (র) বলেন : आমাদ্র নিকট ওয়ানीদ ইবন যুসলিম (র) ... ইব্ন সাময়ান কিলাবী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইব্ন সাময়ান কিলাবী বলেন, आমি মহানবী (সা) কে বনিতে ঞনিয়াছি বে, সমষ্ত অন্তঃক্রণই'আল্লাহর দুইটি কুদরতী অभূनीর মধ্যে রহিহ়াহে। তিনি উহাকে সরন সঠিকভাবে সোজা রাথিত্ ইচ্ম কর্রিলে উহা সরন সঠিক পাথ লোজ হইয়া যায়। তেমনি উহাক্ক বিবর্ত্ন ও বক্র করিতে ইচ্ম করিলে বক্র

 তিনিि আরও বলিয়াছেন ভে, মীযানও আল্লাহর কুদরতী হাতে রহিয়াছে। ঢ゙হার ইচ্ম হইলে উহাকে অবদমিত করেন বা উম করিয়া রাথেন। ইমাম নাসাঈ ও ইবৃন মাজা (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে অনুরুপ হাদীস বর্ণনা কর্য়াছান।

অপর অক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট ইউনুস (র) ... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন ; মহানবী (সা) এই ভাবে

 আল্লাহর রাসৃন! আপনি এই দু"আuি দ্বারা অধিকাং্শ সময় কেন আার্থনা করেন? মহানবী (সা)

জবাব দিলেন-মানুष্বের অత্তঃকরণ আল্নাহ দুইটি কুদরতী অসুনীর মধ্যে থাকে। তিনি যখন ইচ্ম উহাকে বক্র কর্রে যথন ইচ্ম উহাকে সোজা করেন।

অপর এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট হাশিম (র)

 আমার অঅ্তঃक্রণকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।) উন্মু সাनামা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : হে আল্লাহর রাসূন! মানুম্বর অন্তঃকরণ কি আবর্তিত হয় ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আল্মাহ ত'আলা প্রত্যেক বনী আদমকে এভাবে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন ভে, তাহার অত্তককরণ आল্মাহর দুইটি কুদরতী অসুনীর মধ্যে থাকে। তিনি ইচ্ঘ করিলে উशা বক্র করেন, আর ইচ্ম করিলে উহাকে সোজা করেন। সুত্াংং আমরা অল্gাহর নিকট এই প্রার্থনা করি-হে আমাদের প্রতিপালক! সৎপথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তণকনণ বিপথগামী ও বক্র করিও না। আর আর্থনা করি—তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি রহহ্মত দান কর। নিচ্য় তুমি মशাদাত।

আয়িশা (রা) বলেন : আমি বলিলাম : হে আল্মাহর রাসূল! আমাকে এমন এক দু‘্যা শিখাইয়া দিন যাহা দ্যারা জামি আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। মহানবী (সা) বলিলেন, शাঁ, নিচ্য় শিখাইব। তুমি এইভবে পার্থনা কর :

"হে প্রভু! তুমি নবী মুহাশ্রদের প্রতিপালক। আমার পাপরাশি ফম্মা করিয়া দাও এবং
 হইতে মুক্তি দাও।"

जन্য এক হদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ আবদুর রহমান ... আবদুন্মাহ ইবন আমর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন আমর (রা) বনেন : আমি মহানবী



 দिকে ঘুরাইয়া দাও।"

এই হাদীস ইমাম মুসলিম বুখারী ইইতে নিজ সনঢে সংকলিত কর্য়াছেন। ইমাম নাসাঈ এই হাদীস হায়াত ইব্ন শোরাঁ্যেহ আল মিসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন্ন।

##  

২৫. ঢোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর্গ যাহা বিশেষ কব্রিয়া ঢোমাদদর মধ্বে যাহারা জালিম কেবন তাহাদেরকেই ক্লিষ্ট করিরে না এবং জানিয়া রাখ বে, আ/্লাহ শাঙ্িি দান্নর ক্ষের্রে বড়ই কঠোর।

তাফ্সীর : উপরোক্ত কালাম্ম আল্মাহ তা'অালা মুসলমানদিগকে তঁহার পরীক্ণ সম্পক্কে

 জনা এই পরীষ্শ ইইতে পারে। তাহারা ইহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না এবং ইহা হইতে निষ্ঠতিও পাইবে না। ল্যেন : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্ষল (র) বলেন : আমাদhর নিকট বনী হাশিমের ভৃত্য আবূ সাঈ্দ (ฐ) ... মুতাররাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছন। তিনি বলেন, আমি যুবায্যেরকে বলিলাম : হে আবূ আবদ্দুল্নাহ! তোমরা থনীফাুুন মুসলিমীন উসমান (রা)-কে
 দিলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর যুপে এবং আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর যুগেও आन-কুরजानে আমরা ইহা কখনোই ধারণাঁ করি নাই বে, আমরাই উহ্হার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিণত ইহব এবং আমাদhর উপরই এই পরীক্ণ নিপতিত হইবে। যুবাడ্যের (রা) হইতে মুতররাদ বর্ণিত এই হাদীসটি বাযयার (র) বর্ণনা করিয়া বনিয়াছেন ব্যে, আমি মুতাররাদকে চিনি না সুতরাং তিনি มুতাররাদ ব্যতীত অন্যদের উদ্ধ̧তি দিয়া অই হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্ছে।

ইমাম নাসাঋ (র) ... यুবায়ের (র) হইতে এই হাদীস অনুর্রপঅাবে বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা কর্রে : আমাদের নিকট হারিস (র) হাসান হইতে বর্ণনা

 সাথে থাক্কিতাম বটে"। কিন্ুু আমরা ক্থনো এই ধারণা করি নাই ভে, এই আয়াত বিশেষভাবে আমাদের বেলায়ই প্রবোজ্য এবং আমাদ্র শানেই অবতী হইয়াছহ।

এমনিভবে এই হাদীস হাসানের সনদ̆ যুবার্যের (রা) ইইঢে হ্মাইদৃও বর্ণনা করিয়াছেন।
এই আয়াত প্রসজ্গে হাসানের উদ্ধৃতি দিয়া দাউদ ইবৃন জাবূ হিন্দ (র) বলিয়াছেন : ইহা आनी, आমামা, তাनহা ও যুবায্রের (রা)-এর শানে অবতীর্ণ ইইয়াহ্।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... যুবাক্রে (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বল্লেন, আমাদের যূগে এই আয়াত আমরা পাঠ করিতাম বढে, কিন্ूু আমরা উহার বাচ্ঠেব প্রমাণ কাহাকে দেখি নাই। एঠাৎ করিয়া আমরাই উহার বাস্ত্ব প্রাণণ পরিণত হইলাম এবং আমাদের দ্যারাই ইহার অর্থ প্রতিফলিত হইন। এই হাদীস যুবাল্যের ইব্ন আওয়াম (রা) 'ইইতে অন্যান্য সূడ্রে বর্ণিত রरহয়াছে।

সুদ্দ (র) বলেন : এই অয়াত বিশেষভাবে বদর্রের ভোদ্ধাদেরকেে উ়পলক্ষ কর্রিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সুত্রাং ইয়াওযুল জামাল অর্থাৎ উট্টের দিন এই পরীীশ্মা তাহাদের উপর নিপতিত হইয়াছ্নি এবং তাহারা পরম্পর প্রচӨ রক্তক্যী যুc্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিন।

जनी ইব্ন आবূ তালহা (র) ইবৃন আাব্বাস (রা)-এর উদৃতি দিয়া বনিয়াছেন : এই আায়াত বিশশষভাবে মহানবী (সা)-এর সাহাবীণণকে উপলঙ্ষ কর্রিয়া অবতীণ হইয়াছে।

এই আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসংেে ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত ইইয়াছে বে, আল্লাহ পাক মুসলমনनদিগকে তাহাদ্দর মধ্যে হইতে শরীয়তের পরিপন্হী কাজ বিলোপ করার নির্দেশ দিয়াছ্ন। অन্যথায় আল্নাহ পাক ఆনাহগার ও পুণ্যবান নির্বিশেষে সকনের উপর তাঁহার গযব जবতীর্ণ করিবেন। ইয়ন আাব্মাস (রা)-এর অই ব্যাখ্যাই অতি চ্মৎকার ব্যাখ্যা—মুজাহিদ (র) অর আয়াতের ব্যাথ্যায় অইর্রপ বক্ত্য রাথিয়াছেন।

যাহহাক, ইয়াবীদ ইবন হাবীব (র)সহ অনেক লোকই এইর্রপ বক্তব্য রাখিয়াছেন।
ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন বে, তোমাদের মধ্যে কোন লোকই আল্লাহর পরীী্ষর মধ্যে

 জন্য প্রার্থনা করার তোমাদর মধ্যে কে আছে? এই পরীষ্ষার অনিষ্তা ও ভ্রান্তি হইতে তোমাদের অল্লাহ পাকের নিকট ক্যা প্রার্থনা করা উচিত। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন জা太ীর (র)।

जান্gাহ পাকের পরীক্ছার ভীতি প্রদর্শন यদিও মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণকে সম্বেধন করিয়া করা ছইয়াছে, কিজু যাহারা সাহাবী নয় তাহারও ইহাতে শামিন রহিয়াছে। সাহাবী অসাহাবী নির্বিশেষে সকল লোকই এই সতর্কবাণীর অন্ত্রুক্ত। ব<্ভুত এই মতবাদই সঠিক ও
 সমর্থन পাওয়া যায়। সুতরাং এজन্য এ্রমন একथানা স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করার আশা রহিন याহাতে অইসব হাদীসসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহই ইনশা|ল্লাহ্ স্থান পাইবে। উলামায়ে কিরাম ও ইযামপণ নিছ্ এই বিষয়বহ్ু নিয়াই স্বতত্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে याহ উল্নেখ্য তাহা এই-ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আমাদের নিকট আহমদ ইবনুল হৃ্জাজ (র) ... আদী ইবৃন উমায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বনিতে খণিয়াছ্হ বে, আল্ঞাহ পাক বিশেষ লোকদের কাজজর দর্নু সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিবেন না।। তবে তাহারা यদি নিজ সম্প্রদাল্যের মধ্যে গর্হিত ও শরীীাত বির্রোধী কাজ হইতে দেথে এবং তাহা বন্ধ কর্রার ক্ষ্ততা রাথিয়াও যদি বন্ধ না করে, তবে আল্লাহ্ সাধারণ जসাধারণ নির্বিশেষে সকনকে শাস্ডি দিবেন। এই হাদীসের সনटে একজন বর্ণনাকারীককে মিথ্যা বলার দোভে অপবাদ দেওয়া ইইয়াছে। সিহাহ সিত্তাহর কিতাবসমৃহ্ এই হাদীস উল্নেখ হয় নাই।

जन্য ৮ক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট সুলায়মান হাশিমী (র) ... হ্যযয়ফা ইবৃন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন: याँহার হাতে আমার গ্রাণ, তাঁার নান্ শপথ কর্যিয়া বলিতেছি, তোমরা মনুষকে সৎ ও ন্যায় কাজের দিকে আহান জানাইবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিরে। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্gাহর পক্ষ হইঢে তাঁহার আयাব जবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছছ। ইহার পর ঢোমরা অাল্লাহ্র নিকট প্র্থনা করিলেও লে প্রা্থনা কবূল ইইবে না।

আবূ সাঈদ (র) ইসমাঈল ইব্ন জাফর (র) হইতে বর্ণিত হাদীসে এই কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, অথবা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অন্য এক সম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী বা বিজয়ী করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা শত দু‘আ করিলেও তাহা কবূল হইবে না।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুল্মাহ ইবন নুমায়ের (র) ... আবূ রিকাদ ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ রিকাদ বলেন : আমি আমার ভৃত্যের সাথে বাহির ইইয়া তাহাকে হুযায়ফা (রা)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন-মহানবী (সা)-এর যামানায় এই ধরনের কথা কোন লোক বলিলে সে মুনাফিক হইয়া যাইত। আমি তোমাদের এক লোক হইতে একই বৈঠকে এই ধরনের কথা চারিবার তুনিয়াছি। তোমাদের উচিত সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা। মানুষকে কন্যাণমৃলক কাজে উদ্ধুদ্ধ করা। নতুবা তোমরা সকলেই আল্মাহ্র আযাবের মধ্যে নিপতিত হইবে। অথবা খারাপ লোককে তোমাদের নেতা ও শাসক বানানো হইবে। অতঃপর তোমদের মধ্যে ভাল লোক দু‘আ করিলেও তাহা কবূল হইবে না।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) ... নুমান ইব্ন বাশীর (রা) অক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাকের সীমারেখা পালনকারী, সীমা লজ্ঘনকারী এবং এক্ষেত্রে অলসতা প্রর্দশনকারীদের উদাহরণ এইর্রপ যে, কোন নৌকায় একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই আরোহণ করিয়াছে। কতক লোক নৌকার উপর তলায় এবং কতকে নিচ তলায় অবস্থান নিয়াছে। সুতরাং নিচ তলায় অবস্থানকারীদের পানির প্রয়োজন পৃরণের নিমিত্ত উপর তলার লোকদের নিকটে যাইতে হয় এবং তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে হয়। সুতরাং নিচ তলার লোকেরা বলিতেছে আমরা যদি নৌকার তলা হইতে একখানা তক্তা অপসারণ কয়িয়া লই, তবে অনায়াসেই পানির প্রয়োজন মিটাইতে পারি। পানির জন্য উপর তলার লোকদেরকে বিরক্ত করিতে হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে যদি এইভাবে পানি সংপ্রহ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে নিচ ইইতে নৌকায় পানি উঠিয়া সকল লোকই অকাল মৃত্যু বরণ করিবে।

উহাদিগকে এইর্রপ সুযোগ না দিয়া বরং কাজ হইতে নিবৃত্ত করিলে সকলেই মুক্তি পাইবে ও প্রাণে বাঁচিবে।

ইমাম মুসলিম ব্যতীত এককভাবে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া তাহার কিতাবে ‘শিরকত ও শাহাদাত’ অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে এক সূত্রে সুলায়মান ইব্ন মিহরান আ'মাশ (র) সৃত্রে আমির ইব্ন গুরাহীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বন (র) বলেন : আমাদের নিকট হুসাইন (র) ... উন্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উমুল মুমিনীন উন্মু সালামা (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বনিতে ৃনিয়াছি যে, যখন আমার উম্মতের মধ্যে পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও প্রসারতা লাভ করিবে, তখন সাধারণভাবে তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব নাযিল হইবে। আমি বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যাহারা পুণ্যবান থাকিবে, তাহাদিগের উপরও কি গযব নাযিল হইবে। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হুঁা, নাযিল হৃইবে। উম্ম সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : উহাদিগকে কির্দপ শাশ্তি দেওয়া হইবে ? মহানবী (সা)

উত্তর করিলেন : সাধারণ লোকদিগকে যেরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে উহাদিগকেও তখন অনুরূভাবে শাব্তি দেওয়া হইবে। তবে ইহার পর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে তাহার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির ডোরে আবদ্ধ করিয়া চির-শান্তিময় স্থানে রাখিবেন।

অপর এক হাদীস ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... জারীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর (রা) বলেন যে, মহানবী .(সা) বলিয়াছেন : যে সব সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত হয়, অথচ তাহাদের সম্মানিত নেতৃবর্গ তাহাদিগকে পাপাচার হইতে বিরত রাথে না, আল্লাহ তাআলা তাহাদের সাধারণভাবে শাস্তি দেন অথবা তাহাদের উপর আযাব নাযিল করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ... আবূ ইসহাক (র) হইতে অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জা‘ফর (র) ... জারীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে পাপাচার হইতে থাকে আর তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ও পুণ্যবান লোকও বর্তমান থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক ভাল-মন্দ নির্বিশেবে সাধারণভাবে সকলকে শাস্তি দেন। এই হাদীসটি তিনি ওয়াকী' (র) ইসরাঈল হইতে আবদুর রাযযাক (র), মুআম্মার, আসওয়াদ শুরায়েক, ইউনুস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই আবূ ইসহাক আস সুবাঈ হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবุন মাজা (রা) আনী ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে ওয়াকী (র) হইতেও অনুর্রপভাবে সংকলন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) আরও বলেন : আমাদের নিকটে সুফিয়ান (র) ... আয়িশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যখন পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও প্রসার লাভ করিবে তখন আল্লাহ পাক ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের উপর তাঁহার আযাব নাযিল করিবেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : ভূ-পৃষ্টে যে সব পুণ্যবান লোক থাকিবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হাঁ, তাহারাও আযাবে নিপতিত হইঁবে। কিন্তু পরে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে তাঁহার কৃপার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

২৬. তোমরা সেই অবস্থাটির কথা স্বরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বষ্প ছিলে এবং পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; আর লোকেরা তোমাদিগকে ছিনতাই করিয়া নিয়া যাওয়ার ভয়ও তোমরা পোষণ করিতে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আ৫য় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য মারা তোমাদেরকে শক্তিশানী করিলেন আর পবিত্র বস্তু হইতে জীবিকা দান করিলেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর : আল্লাহ পাক উল্লেথিত আয়াতে তাঁহার মু’মিন বান্দাগণের প্রতি তাঁহার নিয়ামত দান ও উপকারের কথা বর্ণনা করিয়া বলিত্ছেন যে, তোমরা যখন সংখ্যায় অতি অল্প ছিলে

এবং দুর্বন ছিলে, আর সর্বদা কাফির্রদের দ্মারা জুনূম-অত্যাচার ও ছ্নততাই হওয়ার ভয়ে সন্ত্ত ছিলে, তথন আহি তেমাদিগকে সাহাय্য করিয়া শাক্তিশালী করিয়াছি। আর তোমাদিগকে
 এই অবश্গাটি মক্লায় অবস্থানকালে বিরাজমান ছিন। তाহারা তখন ভেমন সং্যায় স্বল্প, তেমন ছিল শক্তি-সামর্থ্য অতিশয় দুর্বল। অন্যান্য শহর হইতে মুশরিক, অগ্নি-পৃজারী ও রোমানদের ঘ্রারা ছিনতাই হওয়ার ভয়ে তাহারা সর্বদা সন্বস্ত থাকিত। কেনनা উহারা সকনেই মুসনমান্দর শख্র ছিন। कারণ মুসলমানগণ जকদ্রেক্কে ছিল নৃতন মতার্দশশর অনুসারী অপরদিকে সংখ্যায়
 করিতে থাকিলে পরিলেষে আা্নাহ পাক তাহাদিগকে মক্কা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তাহারা মাতৃভূমির মায়ার বौধধন ছিন্ন করিয়া আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় আশ্য় নইলেন। আর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে নানাবিধ উপায় সহায়ত করিলেন
 घটিন। তাহাদের অভাব অনটন দূর হইন এবং তাহারা ধন-সশ্পদ̆র মালিক হইন। তাহারা মনেপ্রাণ সর্বশক্তি দিয়া আন্লাহ ত'অানা এবং তাহার রাসূলের আনুগত্য কর্রিয়া যাইতে লাগिি।


 প্রায় অनাবৃত, জীবন ছিল ভবঘুরের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলেও অতিশয় ছ্নিন্মূল্ ও হীন অবস্গায় থাকিত। তাহাদদর কেহ মৃহ্যু-বরণ করিলে জাহনন্নামের শিকারে পরিণত ইইত। তাহারা আহার পাইত না, বরং উহারাই আহারে পর্রিণত হইত। ভূ-পৃচ্ছে ইशদের ন্যায় চরম বিপর্যস্ত, অষগতিসপ্পন্ন লোক আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। পরিশেশে ইসলামের ছায়াতলে তাহারা আা্রয় নিয়া বিভিন্ন শহরে তাহারা ্রতিষ্ঠিত হইন এবং ধन সস্পদ ও প্রাম্র্ব্রে মালিক হইয়া গেন। তাহারা বিভিন্ন দেণ্শের মালিক হইয়া জনগণকে শাসন করিতে নাগিন। বহ রাজা বাদশাহও তাহাদের অনুগত হইয়া গেন। তোমরা যাহা কিছু দেখিত্ছে উছ ইসলাম্ররই অবদান। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতের জন্য তোমরা কৃতজ্টण প্রকাশ কর। কেননা তোমাদ্র প্রতিপালক নিয়ামতদাতা এবং তিনি কৃতজ্ঞতাকে পছ্দ করেন। পরন্তু কৃতজ্ঞে প্রকাশকারিগণই আল্gाহর অধিক নিয়ামত লাভ ক্রিয়া থাকেন।


ইবনে কাছীর 8র্থ — ৫৪
২৭. হে ঈমানদারণণ! ঢোমরা জানিয়া ঔনিয়া আল্লাহ এবং ঢাঁহার রাসূলের সাথথ বিশ্যাস ভঞ্গ কর্রিও না। जার তোমাদের পরুপরের গচ্ছিত দ্রব্য সশ্পর্কেও বিশ্যাসকে নষ্ট করিও না।

## ২৮.তোমর্রা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্টান-সষ্ততি তো আাল্লাহর এক পরীী্শা বিশেষ এবং আল্লাহরই নিকট বিরাট পুর্ককার রহিয়াহে।

তাফ্সীর : ঊপর্রোত আয়াত নিস্ন घটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।
আবদুর রায়্যাক ইবุন আবূ কাতাদা ও যুহীী (র) বলেন : আবূ লুবাবাকে মহানবী (সা) বনী কুরায়জজা সশ্প্রদায়ের নিকট তাহার আরোপিত শর্তাবনী মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াহিলেন।-তখन বনী কুরায়জজর লোকেরা এই বিষয় जাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিল। তখন লে উহাদিগকে পরামর্শ দিল এবং স্বীয় হ স্ত দ্বারা গলদেণের পানে ইংগিত করিল। অর্থাৎ শর্ত মানিয়া না নিলে হত্যা করার কথা ইংপিত দ্যারা জানাইয়া দিল। অতঃপর অবৃ নৃবাবার চেতনা ফির্রিয়া আসিল। লে গেখিতে পাইল বে, তাহার দ্দারা আা্ধাহ এবং তাহার রাসূলের সাথে বিশ্পাসঘাতকত করা হইয়াহে। অতঃপর সে নিজে নিজ্েে এই বনিয়া শপথ করিন বে, লে মরিয়া যাইবে অথবা তাহার তఆবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত সে আহার করিবে না। সুতরাং এই উল্দ্যে্যে সে মদীনায় গমন কর্রিয়া মসজ্জিদে নববীর ฆুঁणिর সাথে নিজকে বাঁধিয়া তথায় অবস্থান করিতে নাগিল। এইভবে নয়টি দিন অতিবাহিত ইইল। ক্ষুা-পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িন। অবশেষে তাহার তఆবা কবুন হওয়ার সংবাদ আল্gाহ মহানবী (সা)-কে ওয়াহীর মাধ্যম্ম অবগত করিলে লোকের অসিয়া অবৃ নুবাবাকে তাহার তఆবা কবুল इওয়ার সুসংবাদ দিল এবং তাহাকে ฆूँঢित বাiধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়া ইচ্ম কর্রিন। কিষুু লে শপথ কর্য়া বनिन, রাসূनून्নाহ् (সা) ব্যতীত তাহার বাঁষন কেহই খুলিতে পারিবে না। অতঃপর মহানবী (সা) তॉহাকে বাধধন খুলি্য়া মুক্ত করিলে সে বলিল : হে আাল্লাহর রাসূন! আমি আমার সমষ্ত ধন-সস্পদ বিলাইয়া দেওয়ার মানত কর্য়াছি। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : ধন-সম্পদের রক-তৃতীয়াশ্শ দান করাই তোমার জন্য যথথষ।

ইব্ন জারীর (রা) বলেন : আমাদের নিকট হারিস (র্) ... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন।। মুগীরা ইব্ন শু‘বা (রা) বলেন, উল্লেথিত আয়াত উসমান (রা)-এর হত্যা সপ্পর্কে অবতীর্ণ ইইয়াছে।

ই<ূন জারীর (র) আরও বলেন : আমাদদর নিকট কাসিম ইব্ন বিশর ইব্ন মারাফ ... জাবির ইব্ন আবদ্মুাহ (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন आবদুল্াा (রা) বলেন : আবূ সুফিয়ান সদনবলে মক্কা হইতে বাহির হইলে জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা)-কে সংবাদ দিল বে, আবূ সুফিয়ান অयूক জায়গা রহহি়াহে। অতঃপর মহানবী (সা) ঢাঁার সাহাবাপণকে জানাইলেন অবৃ সুফিয়ান অমুক অমুক স্থানে রহিয়াছ, ঢোমরা তাহাকে বন্দী করিবার জন্য বাহির হও এবং এ বিষয়ট্টিকে গোপন রাখ। অতঃপর মুনাফিক্দের মধ্যে এক नোক এই घটना প্র্র দারা অহাকে জানাইয়া সত্ত করিয়া দিन এবং পত্রে লিখিল বে, যুহাম্মদ जোমাকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সদনবলে বাহির হইয়াছে। তুমি সাবধান হও! এই সময় আল্লাহ
 অত্ত্ত গরীব হাদীস, ইহার সনদ ও বক্তব্য সংশশয়পৃণ্ণ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাতিব ইব্ন আবূ বালতার ঘটনাটিও উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি মক্কা বিজয়ের বৎসর মহানবী（সা）－এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া কুরায়েশগণের নিকট পত্র দিয়াছিলেন। মহানবী（সা）এই পত্র প্রেরণের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎফ্ষণাৎ পত্রবাহককে ধরিয়া আনার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং হাতিবকে ডাকাইয়া আনিলেন। হাতিব（রা） পত্র প্রেরণের কথা স্বীকার করিলে উমর（রা）উঠিয়া বলিলেন ：হে আল্লাহর রাসূল！আপনি নির্দেশ দিলে এখনই আমি ইহার গর্দান দিখখ্তিত করিয়া ফেলিব। কেননা এই লোক আল্মাহ， তাঁহার রাসূল ও মুসলমানদের সহিত বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকত্ত করিয়াছে। তখন মহানবী （সা）বলিলেন ：উমর，থাম！উহাকে ছড়িয়া দাও। এ লোক বদরের যুক্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তুমি জান না বে，আল্মাহ তা আলা বদরের যোদ্ধাদের সম্পর্কে বেশ ওয়াকীফহাল রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ：তোমরা যাহা খুশীী করিয়া যাও। তোমাদেরকে ক্মা করা হইয়াছে।

আমার বক্তব্য আয়াতটি সাধারণ ও ব্যাপক উদ্দেশ্যে বর্ণিত। এই আয়াত বে বিশেষ ঘটনাকে উপল⿰⿱乛小㇇⿰亅⿱丿丶丶 করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সঠিক। কিন্ুু জুমহুর উলামায়ে কিরাহের মতে এই আয়াত কেবল ু্ুু বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে；বরং সাধারণ ও ব্যাপকডাবে প্রযোজ্য।

উল্লেথিত আয়াতে キিয়ানত（خـــــانة）শব্দ দ্বারা সগীরা ও কবীরা সব শ্রেণীর જুনাহ্ ও পাপাচারের কথা বুঝান হইয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা（র）বর্ণনা করেন বে，ইব্ন আব্বাস
 পাক সেই সব কাজকে বুঝাইয়াছেন，যাহা তিনি তাঁহার বান্দাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ও ফরয করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহার অর্থ হইল আল্লাহর ফর্যयকে নষ্ট করিও না এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। অন্য এক বর্ণলা মতে ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁহার রাসূলের সহিত বিপ্ধাসঘাতকতা করিও না অর্থাৎ সুন্নাতকে পরিহার করিও না এবং পাপাচারে লিপ্ত হইও না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক（র）বলেন ：আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জাফ্র ইব্ন যুবায়ের উরওয়া ইবন যুবায়ের হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে，এই আয়াতের মর্ম হইল কাহারও সম্মুখে তাহার অমনঃপূত সত্য কথা প্রকাশ না করিয়া তাহার অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে অন্যের নিকট সেই কথা প্রকাশ করা। ইহাই হইল আসল খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকত এবং তোমাদের আত্যঘাতকতা।

এই আয়াত প্রসন্গে সুদ্দী（র）বলিয়াছেন ：যখন আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা ইইল，তখন পাস্পরিক আমনত ও গচ্মিত দ্রব্যকেও নষ্ট করা হইল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে，মানুষ মহানবী（সা）হইতে কথা খনিত এবং অপর লোকদের নিকট প্রকাশ করিত। পরিশেশে ইহা মুশরিকদের কর্ণ গিয়া প্রৗছিত। ইহাই উল্লেথিত আয়াতের তাৎপর্য। আবদুর রহমান ইব্ন যাল্যেদ（র）বলিয়াছেন ：উপরোল্লেখিত আয়াতে মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহ্ তা＇আলা এবং তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তোমাদিগকে নিমেধ ইইয়াছে।
 তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন যে, তোমরা ইহা লাভ করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত্তেছ কিনা এবং আল্মাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেছ কিনা ? না ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহ-ময়ায় পড়িয়া আল্লাহ্ ইইতে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতাকে পরিহার করিয়াছ ? ইহাই হইল ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র পরীক্ষা হওয়ার মূলকथা। যেমন আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াতে বলিয়াছেন :
("তোমাদের ধন-সম্পদ ও.সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষ বিশেষ। আল্নাহ্র নিকটই রহিয়াছে বিরাট পুরক্কার।")
 মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিব।(২১ : ৩৫)

আল-কুরআনের অপর একস্থানে আল্নাহ্ বলেন :
 الْخسرُوْنَ
"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্মাহৃর স্বরণ হইতে অমনোযোগী না করে। যাহারা এইর্রপ অমনোযোগী হয় তাহারা অবশ্যই ক্জি্পস্তদের অন্তর্ভুক্ত" (৬৩:৯)

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন :
"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ তোমাদের শক্র। সুতরাং তোমরা উহাদের ইইচে সাবধান থাক" ( ৬৪: ১৪) ।
 যে মহান পরিপৃণ্ণ দান ও পুরস্কার রহিয়াছে, তাহা তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির তুলনায় অতিশয় উত্ত্ম ও কল্যাণকর। কেন্ননা উহাদিগকে তো শক্রুর ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। উহাদের অধিকাংশই তোমাদের কোন উপকারে আসিবে না। আল্মাহ পাকই ইইলেন ইহকাল ও পরকালের মূল নিয়ন্তক ও মালিক। কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকটেই অনন্ত ও অশেষ পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ বলেন : "হে আদম সন্তান! তোমরা আমার অন্েেণে থাক, আমাকে তোমরা পাইবে i যদি তোমরা আমাকেই পাইলে, তবে সব কিছুই পাইলে। আর यদি আমাকে হারাইলে তবে তোমরা সব কিছুই হারাইলে। আমি তোমাদের নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে অতিশয় প্রিয় থাকিব।

বিখुদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তিনটি বস্তুর মধ্যে ঈমানের স্বাদ নিহিত রহিয়াছে। (১) প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে আল্লাহ্ তা আলা এবং তাঁহার রাসূল অতিশয় প্রিয় হওয়া। (২) ব্যক্তিগত ও জাগতিক উদ্দেশ্য নয় বরং নিছক আল্মাহ্ তা'আলার

জন্য কোন লোকের সহিত বঞ্ধুত্ব করা। (৩) আর ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হওয়ার চাইতে অগ্নিকূత্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পসন্দ করা। ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির এবং এমন কি নিজ আত্যার উপর রাসূলের মহব্মত ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়াই হইল ঈমানের লক্ষণ। যেমন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে কোন লোক তখন পর্যন্ত পৃর্ণাগ ঈমানদার ইইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট তাহার নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ, এক কথায় সব মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হইব।"

 ন্যায-অন্যায় পার্থক্য কহ্রান শক্তি দান কর্রিবেন, आর ঢোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করিবেন এবং নোমাদূরকে ক্ষমা কর্রিবেন। এবং অল্লাহ অতিশয় মগ্লময়।
 ইকরামা, যাহহাক, কাতদা ও মুকাতিন ইবุন হাইয়ান বनिয়াছেন बে, ইহার जর্থ হইল তেমাদের জন্য নিষ্ষৃতির পথ প্রর্শন করিতেন। মুজাহিদ (র) বলিয়াছছন বে, ইহার অর্থ ছইল ইহকালে ও পরকালে তোমাদের পরিত্রাণ দিব্নে। ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় বে, ইহার অর্থ হইল আল্নাহ্ তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিবেন। তাহার বर्ণिত অभর এক বর্ণনায় সাহাया কহার কथा পাওয়া যায়।

আলোচ্য শক্দের ব্যাথ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আল্নাহ পাক সত্য অসত্য, एক ও বাত্তিলের মধ্যে পার্থক্য কর্রিবার ক্ষমতা দান করিবেন। ইবৃন ইসহাকের এই ব্যাখ্যা অनান্য ব্যাথ্যার তুনनाয় সাধারণ ও ব্যাপক এবং সমস্ত কথাই এই ব্যাথ্যার আওजাভুক্ত হওয়া অনিবার্য। কেননা যে লোক আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া এবং তাহার নিবিদ্ধ কার্যাবলী পরিহার কর্যিযা আল্ধাহ্ ত'আলাক্ ভয় করে, তাহার বাতিল হইতে সত্যকে বাছাই কর্রিবার এবং সত্যকে সম্যক উপলক্ধি করিবার ফ্ফমত সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাই আল্লাহ্র মদদে পরকালে পরিত্রাণ এবং জগতিক বিপর্যয় হইতে নিষৃতি নাভের কার্যকারণণ পরিণত হয়। টशা তাহার পাপ-মোচন এবং w্মালাভ ও মানুষ্যে নিকট গোপন থাকার কারণে মানুষ আল্নাহূর निকট মহান भুরক্কার্রে অধিক্কীী হয়। बেমন আল্gাহ् পাক বলেন :


 তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাহার দ্ৰিণণ রহমত দান করিরেন। আর তোমাদ্রকে এমন

জ্যোতি দান করিবেন, যাহার সাহা্যে তোমরা পথ চলিবে। আর তিনি তোমাদের পাপকেও ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ানু" (৫৭ : ২৮)।

 কর্রিবার বা হত্যা করিবার অথবা তোমাকে নির্বসিত কব্রিবার চ্রান্ত কর্রিয়াছিন। এবং আল্লাহ কৌশল করেন। অর অাল্লাহই কৌশনীদের মধ্যে cেষ্ঠ।
 কাতাদা (র) বলিয়াহহন বে, ইহার অর্থ হইন তোমাকে কয়েদ করিবার জন্য। আতা ও ইবৃন यात্যেদের মতে ইহার অর্থ হইন, তোমাকে বন্দী কর্য়য়া রাখার জন্য। সুদ্দীর মতে এই শব্দের অর্থ ছইল ক<্যেদ করিয়া রাথ্য এবং ব্দ্দী করা। এই তাৎপর্র্যে মধ্যেই অন্য সকনের অতিমত निহিত রহহিয়াছে। মহানবী (সা) সম্পর্কে দুরভিসক্ধি করাই ইইল आসল মর্ম এবং এই जর্থ্রে মধ্যেই সমম্ত অভিমতের সমাবেশ দেখা যায়।

সুनाয়़দ (র) হাজ্জাজ ইব্ন জুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন বে, আত (র) বनिয়াছেন : আমি উবা<্যেদ (রা) কে বনিতে అনিয়াছি बে, কাফিরণণ যখন তাহাদের সভায় মহানবী (সা)-কে বন্টो বা হত্যা অथবা নির্বাসিত করার সশ্পিলিত সিদ্ধাত্ত নিয়াছিন, তখন মহানবী (সা)-এর চাচা আবূ তািব মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা তোমার সশ্পর্কে কি সिদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা कि তুমি জান ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : উशারা আমাকে ক<্রেদ কনার বা হত্যা করার অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করার সিদ্ধাত্ত নিয়াছ্।। আবৃ তালিব আবার বनिলেন, তুমি কি সূত্রে ইহা অবপত হইলে, মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমার প্রিপাनকের মাধ্যমে আমি অবহিত হইয়াছি। অাব্ তালিব বলিলেন, তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর। সসর্বদা ঢাহার কন্যাণ কামনা কর। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমি ঢাঁহার কি কন্যাণ করিন ? তিনিই তো আমার কন্যাণের চিত্তায় রহহিয়াছেন।

आবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈন মিসরী ওরফে উসাবেসী (র) ... মুত্তানিব ইব্ন আবূ উদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার 'সস্প্রদায় তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধাত্ত নিয়াছে জান कि ? মহানবী (সা) ঊত্তর করিলেন : তারা আমাকে ক<্য়ে করিতে বা হত্যা করিতে অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চায়। আবূ তািিব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : এই সংবাদ তুমি পাইলে কোথায় ? মহননী (সা) উত্তর করিলেন : আমার প্রতিালক আমাকে জানাইয়াছেন। আবূ তািিব বনিলেন : जোমার থতিপানক খুবই সুন্দর। তুমি তাঁহার কন্যাণ কামনা কর। घহানবী (मा) জবাব দিলেন : আমি তাঁशার कि কन्যাণ काমना করিব। স্বয়ং তিनि আমার কन্যাণণর চিন্তায় রহিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় আল্লাহ্ পাক উপর্রোত্ আয়াত जবতীর্ণ করেন।

এখান আবূ তালিবের এই ঘটনাটিকে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপে উল্লেখ করা ওৰু जবান্তরই নয়, বরংং প্রত্যাথ্যাত বটে। কেননা এই আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আর এই घটনা এবং মহননবী (সা)-কে ক<্রেদকরণ মদীনায় হিজরতের রাত্রিতেই जনুষ্ঠিত হইয়াছিন। অথচ आবূ তলিবের মৃত্য এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্বে হইয়াছিন। আবূ তালিবের মৃত্যর কারণণই কুরাফ্যেশ সম্প্রদায় এইভাবে বড়যন্ত্র করিবার সাহস পাইয়াছিল। কেননা তিনি ছিলেন বংশগত্ভাবেই কুরাt্যেশদের সরদার এবং মহানবী (সা)-কে তিনি নানাবিষ পন্থায় সাহায্য সহায়ত করিতেন। এমন कি তাহার এই নৃতন মতাদর্শ প্রচারেও. সহায়ত করিতেন। তিনিই ছিলেন মহানবী (সা)-এর পিতার স্থলারিষিক্ত অভিতাবক। আমাদের এই সমর্থন ও বিে্দ্যতার প্রমাণে মাগাयী কিতাবের সংক্লকক মুহাপ্দদ ইব্ন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) ... ইব̣ন আব্মাস (রা) হইঢে হাদীস বর্ণনা কর্যিয়াছন এবং আমার নিকট কালবী ... ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে নিয্নকপভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
 (পরামর্শ घরে) ぃক সভয় একত্রিত হইয়াছিন। সেখানে ইবনীস শয়তানও অক প্রবীণ সম্যানিত বৃদ্ধের রুপ ধর্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিন। উহারা ইবনীসকে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিন, আপনি কে? ইবनीস উত্ত্র করিল, आমি নজদের এক বৃদ্ধ। आমি তোমাদের এই সভার সংবাদ ఆনিয়া आসিয়াছি। তোমরা আমার পরামর্শ ও নসীহতকে আশা করি অগাহ করিবে না। তখন উহৃরা বनिন, আসুন। সুত্রাং সে তাহাদের সাথ্থ সভকক্কে প্রবেশ করিন। অতঃপর বলিল : তোমরা এই লোকটির ব্যাপার্র খুব চিন্ত--াবনা করিয়া সিদ্গান্ত গহণ করিবে। নতুবা লে তোমাদিগকে কপোকাত কর্য়া তোমাদের উপর আধিপত্য বি্ঠার করিয়া কেনিবে। जতঃপর উহাদের মধ্যে जকলোক উঠিয়া বলিল, উহাকে ক<্যেদ করিয়া রাখা হউক। কয়েদ করা হইলেই লেষ পর্যত্ত কালের যাঁতককে নিচ্পেষিত ইইয়া জীবন লীলা সাগ্গ করিবে। बেমন ইতিপৃর্বে এইजবে কবি যूহরী ও নাবেগার জীবন শশষ হইয়াছে। তখন ইবनीস টীৎকার দিয়া বলিল, আল্লাহর নামে শ; ;থ করিয়া বनिতেছি, এই পরামর্শ ঢোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। তাহার পতিপালক তাহাকে ক<্রেদখানা হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সभীগণণর নিকট প্রতাপ্র করিরেন। অতঃপর
 তোমাদের মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করিতে। সকলে সমম্বরে বলিয়া উঠিন : শায়খ বাষ্তব কথাই বলিয়াছ্ন। ইহা ব্যতীত আর कি ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে তাহা চিত্তা কর।

অতঃপর উशাদের রকজজে এই প্রস্তাব উথাপন করিল বে, উহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হউক। ইহা করিনেই শাত্তিতে থাকা যাইবে। সে এথানে না থাকিলে তাহার দ্মারা কোন কতির আশংকা নাই। তোমাদরর সাথে তাহার আর কোন সশ্পর্কই থাকিবে না। তাহার সশ্পর্ক
 দ্মারাও তোমাদর কোন উপকার হইবে না। তোমরা কি তাহার মুদের বাক্যের সুমিষ্তা ও
 व্যে তেে তাহারই মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহর নামে শপথ কর্রিয়া বলিতেছি, এই প্রস্তাব কার্यকরী করা হইলে সে আবার আরব জনতার কাছে নিজকে পেশ করিবে এবং আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া ঢোমাদের বিরৃদ্ধে একটি বাহিনী গড়িয়া তোমাদের উপর অাক্রমণ

চানাইবে। এমনকি তোমাদhরকে তোমাদের আবাসভূমি হইতে উংখাত করিবে এবং তোমাদের नেতৃবর্গকে হত্যা করিবে। এই কথা ‘ৈিয়া সক্লে বলিয়া উঠিল, आপনি সত্য বলিয়াছেন। ইश ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা হউক।

তথন অভিশষ্ণ অাব জাহেন দাঁড়াইয়া বলিল, আমি তোমাদের কাছে একটি প্রশ্ঠাব উথাপন করিত্তেছ । আমার প্রד্তাবকে বিব্েেনা করিলে আশা করি ইহার চাইতে সুন্দর প্তাব আর নাই। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তাহা কি? আবূ জাহেন বলিল, পত্যেক গোত্র হইতে এক একজন শক্তিশাनी ও সাহীী যুবক নির্বাচ্ করা হউক এবং তাহাদ্র প্রত্যেক্কে সাথে थাকিবে সুতীক্ক্ ধারান তরবারি। তাহারা সকনে একব্যোগ তাহার উभর আক্রমণ কর্রিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। অতঃপপ তাহার রক্কে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে ব্ট্ন করিয়া দিবে। কুরায়েশ সশ্শ্রদায়ের
 आসিবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহারা এইর্গপ দেথিলে প্রতিশোধ গ্রহণে আর অখসর इইবে না। তাহারা অপারগ ইইয়াই এই হত্যাকাত্রে জরিমানা গ্রহণে বাধ্য হইবে। ফলে আมরাও জরিমানা দিয়া নিচ্চিন্ত ইইতে পারিব। তথন ইবনীস বলিল : এই প্রד্তাবই যুক্তিযুক্ত।
 এই সিদ্গান্ত গ্রহণ কর্যিয়া তাহারা সকনে চলিয়া ণগল।

অতঃপর জিবরীল (অ) আসিয়া মহানবী (সা)-কে বে শय্যায় শায়িত ছিলেন তাহাতে না থাকার্র পরামর্শ দিলেন এবং তাঁহার সম্পদায়়ের যড়यন্ত সস্পক্কে তাঁাকে অবহিত করিলেন। সুতরাং মহানবী (সা) আর সেই রাচ্রে নিজ বিছানায় রহিলেন না। আল্লাহ ত'আলা তeæকাৎই তাহাকে ঘরের বাহির হইবার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাহার মদীনায় চনিয়া যাওয়ার পরই আল্লাহ্ পাক সৃরা আনফাन অবতীর্ণ কব্রিয়া ঢাঁার দানকৃত নিয়ামতসমূহ এবং নিকটত্ম বিপঢদর কথা জ্রাপন করিনেন :
 خَيْرُ الْمَكرِينَ



 "করিতেছি" (৫২: ৩০)। সুত্রাং ৫ে দিनটিতি উহারা জমায়েত হইয়া মহানবী (সা)-এর
 এইরপ কথাই বর্ণিত ইইয়াছে। মহানবী (সা)-কে মক়্া হইতে বিতড়িত করার উল্দ্যে্যের কথা ব্যক করিয়া আল্মাহ পাক আল-কুরুানের অন্য় বनিয়াছেন :
 হইতে বিতাড়িত করিবার অন্য। তাহ ছইলে তোমার বির্র্দাচারিগণ সেথয় অজ্পকালই টিকিয়া थাকিত" (১৭ : ৭৬)।

অনুরূপ আউফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এবং মুজাহিদ, উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, মূসা ইব্ন উকবা, কাতাদা ও মিকসাম হইতেইও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইউনুস ইব্ন বুকায়ের (র) আবূ ইসহাক ইইতে বর্ণনা করেন : কুরায়েশগণ সমবেতভাবে মহানবী (সা)-এর বিঙ্রুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল এবং তাঁাকে বন্দী বা বহিক্কার বা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষয় রহিলেন। সুতরাং জিবরীল (আ) আসিंয়া মহানবী (সা) যে স্থানে थাকিতেন তথায় না থাকিবার কথা জানইয়া দিলেন। মহানবী (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহার বিছানায় শয়ন করিবার নির্দেশ দিলেন। আলী (রা) একটি সবুজ চাঁদর มুড়ি দিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা) এমন সময়ে ঘরের বাহির হইলেন যখন দরজায় শক্রুরা দগায়মান। মহানবী (সা) যে অক মুষ্টি মাটি সাথে করিয়া বাহির হইয়া ছিলেন তাহা তিনি উহাদের প্রতি নিক্ষে করিলে আল্মাহ পাক উহাদের দৃষ্টি মহানবী (সা) হইতে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি: এই সময়


হাফিজ আবৃ বকর বায়হাকী (র) বলেন : ইকরামা (র) হইতেও এই ঘটনাকে সত্যায়িত করার পক্কে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্ন হিব্বান (রা) তাহার কিতাবে এবং হাকিম তাহার মুসতাদরাক কিতাবেও আবদুল্নাহ ইব্ন উসমান ইব্ন খুসাইম সূত্রে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের-এর মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা) হইইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন : ফাত্মি (রা) মহানবী (সা)-এর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত 'হইলে তাহাকে দেখিয়া মহানবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আমার দুলালী! কাঁদিত্ছ কেন? ফাতিমা (রা) উত্তর করিলেন : আব্বাজান! আমি কেন কাঁদিব না ? কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ তাহারা আপনাকে দেখা মাত্রই হত্যা করিবে। আর তাহারা প্রত্যেকেই আপনার হত্যাকাত্ডে অংশ নিতে ইচ্ছুক। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : হে কন্য!! আমার জন্য অযূ করার পানি আন। মহানবী (সা) অयू করিয়া কা‘বা ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কুরায়েশগণ তখন মহানবী (সা)-কে দেখিয়া বলিল, এই সেই লোক। অতঃপর তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত হইয়া গেল এবং অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল। উহারা তাহাদের দৃষ্টি আর উত্তোলন করিল না। মহানবী (সা) এক মুষ্টি ধুলিকণা হাতে নিয়া ‘শাহাতিল অযুহ’ (উহারা ধূলি-ধূসরিত হউক) বনিয়া উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন! এই ধূলিকণা যাহাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহারাই বদরের যুক্টে নিতহ হইয়াছে। অতঃপর হাকিম বলিয়াছেন : এই হাদীসের সনদটি ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিফי্ধ। বুখারী ও মুসলিম কেহই উহা বর্ণনা করেন নাই। অথচ ইহার কোন দোষজ্রুটির কথাও আমার জানা नাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুর রাযযাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ভৃত্য মিকসাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : মহানবী (সা) মক্ধায় অবস্থানকালে কুরায়েশগণ এক সভায় মিলিত ইইয়া পরামর্শ করিয়াছিল। উক্ত বরঠঠকে কোন এক লোক প্রস্তাব দিল শে, রাত্র প্রভাত হইলেই লোকটিকে ধরিয়া বন্দী করিতে হইবে। কতকে বলিল বন্দী নয়, বরং তাহাকে হ্ত্যা করিতে হইবে। কতক লোকে পরামশ্ দিল, ইহার কিছুই নয়; ব্রং আমাদের দেশ হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিতে হইবে।

[^2]এই ঘটনা আল্লাহ ত'‘আলা ঢাঁহার নবীকে অবহিত করিলেন। আলী আসিয়া মহানবী (সা)-এর শय্যায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা) মক্কা ছাড়িয়া মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। মুশরিকগণ রাত্রিভর মহানবী (সা)-কে ধারণা করিয়া আनী (রা)-এর প্রতি কড়া দৃষ্টি র!খিল। রাত্র প্রजাত হইলে যখন আলী (রা) উহাদিগকে দেখিলেন, তথন আল্মাহ উহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আলী (রা)-এর নিকট উহারা জিঞ্ঞাসা করিল, তোমার সभী মুহাম্মদ কোথায় ? আলী (রা) জবাব দিলেন, আমি জানি না। অতঃপর উহারা মহানবী (সা)-এর পথ অনুসরণ করিয়া চলিল। উহারা পাহাড়ের নিকট পৌছিলে পথের দিশা হারাইয়া মহানবী (সা)-এর খোঁজে পাহাড়ের উপর উঠিল। অতঃপর অনুসন্ধান করিতে করিতে মহানবী (সা)-এর আশ্রয় গ্রহণ গুহাটির নিকট পৌছিয়া দেখিল প্রহার দ্বারদেশে মাকড়শার বুনান জাল দ্বারা তুহার মুখটি আবৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উহারা বলিল : এই তুহায় কেহ প্রবেশ করিলে দ্বার দেশে মাকড়শার জাল থাকিত না। মহানবী (সা) এই গুহায় তিনটি রাত্র কাটাইয়া ছিলেন।

মুহান্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুহান্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের সৃত্রে উরওয়াহ ইব্ন
 প্রসজ্গে বলিয়াছেন, দৃঢ় ও কাঠোর যড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু আমি আল্লাহ্ পাক তোমাকে উহা হইতেও মজবুত পরিকল্পনার মা্্যমে পরিত্রাণ দিয়াছি।

৩). উহাদের নিকট যथন আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহারা বনে আমরা
 লোকদ্রে উপকথা।
৩૨. লেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন উহারা বলিয়াছিন-यদি ইহা তোমার পকক হতে সত্য হয় তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর প্ৰত্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে মর্মন্তু শাস্তি দাও।
৩৩. আপনি উহাদের মধ্যে অবস্থানকালীন উহাদেরকে শাস্তি দেওয়া বেমন जাল্লাহর নিয়ম নহে তেমনি উহারা ক্যা প্রার্থনা করা অবস্शায় অল্লাহ উহাদেরকে শাঙ্তি দিবেন ना।

তাফসসীর : আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতে কুরায়েশদের কুফরী, বিদ্রোহী, হিংসা, বিদ্বেষ, হটকারিতা এবং আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণের সময় বাতিল দাবীর কথা বর্ণনা করিয়াছ্নে। উহাদিগকে যথন আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করিয়া ওনান হইত. তখন উহারা বলিত, আমরা ৃন্য়য়াছি বটে, কিন্তু এইরূপ আয়াত আমরাও রচনা করিতে পারি। এই দাবী উহাদের অসার কথা। অর্থাৎ কেননা বহুবার তাহাদেরকে এই ধরনের ছোট একটি সূরা রচনা করিয়া দেওয়ার চালেঞ্জও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহারা অন্তঃসার শূন্য দাবী ব্যতীত আর কিছুই পেশ করিতে পারে নাই। উহাদের এই দাবী দ্বারা স্বয়ং উহাদের নিজদেরকে এবং বাতিন দাবীর অনুরক্ত ও ভক্তেরেরক্রেই প্রতারণা করিয়া থাকে।

কতক লোকের মতে এই দাবী ও কথার প্রবক্তা ছিল অভিশল্ত নজর ইবন হারিস! যেমন ইহার প্রমাণে সাঈদ ইবন যুবায়ের, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ (র) প্রমুখ হইতে হাদীস বর্ণিত ইইয়াছে। এই অভিশপ্ত্ ব্যক্তি ইরান দেশের বিভিন্ন শহরে পিয়া সেখানকার সেনাপতি ও বাদশাহ র্তুস্তম ও ইসকেনদারের বিভিন্ন কিসসা কাহিনী জানিয়া আসিয়াছিন। মক্কায় আসিয়া দেখিন আল্নাহ মুহাম্মদ (সা)-কে নবূওয়াতী দান করিয়াছেন এবং তিনি মানুষকে কুরআন করীম্মর আয়াত"পাঠ করিয়া তনাইতেছেন। মহানবী (সা)-এর কোন এক মজলিশে নজর ইবন হারিস ঊপস্থিত ছিন। সে মজ্জলিশ শেষে তাহার শিক্ষা করা ঊপকথাতুলি বর্ণলা করিয়া বলিল : তোমরা বলত তোমাদরকে কে সুন্দর কিসসা কাহিনী ওনাইয়াছে ? আমি, না মুহাম্মদ এ কারণেই সে বদরের যুক্ধে বন্দী হইলে মহানবী (সা) তাহাকে প্রকাশে্য হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাহার গ্রেফতারকারী ছিলেন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)। যেমন ইব্ন জারীর (র) বলেন :

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন বাশার (র) ... সাঈদ ইবন যুবায়ের (রা) হইইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে। সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন উকবা ইব্ন আবূ মুআইত, তুআঈমা ইব্ন আদী ও নজর ইবন হারিসকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। মিকদাদ (রা) ছিলেন নজর ইব্নুল হারিসের বন্দীকারক। উহাকে হত্যা করিবার জন্য মহানবী (সা) মিকদাদকে নির্দেশ দিলে মিকদাদূ বলিলেন : ছে আল্মাহ্র রাসৃল! ইহাকে আমি বন্দী করিয়াছি। তখন মহানবী (সা) বনিলেন : এই লোক আল্লাহর কিতাবকে অবজ্ঞা করিয়াছে এবং নানারূপ বিদ্রপপাw্মক কথা বলিয়াছে। সুতরাং মহানবী (সা) উহাকে আবার হত্ত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। মিকদাদ (রা) আবার বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই লোককে আমি বন্দী
 ’ْنْ ( বলেন : আমি তো এতক্ষণ ইহাই চাহিয়াছিলাম। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

 বলেন : তুআাদ্যার পরিবর্ত মুতয়িম ইব্ন তাদী হওয়া ভা্তন্ত কথা কেননা মুতায়িম ইব্ন আদী

বদরের যুদ্ধ্রে সময় জীবিত ছিলেন না। একারণেই মহানবী (সা) বলিয়াছেন-আজ यদি মুত়্িম ইব্ন আদী জীবিত থাকিত, আর यদি এই সব বন্দীগণকে চাহিয়া আবেদন করিত, তবে অবশ্যই আমি তাহাকে বন্দীদের দান কর্রিতাম। কেননা সে মহানবী (সা)-কে তায়েফ ইইতে প্রত্যাবর্ত্ন করার পাথ আশ্য় দিয়া রক্ষা করিয়াছিন।

 মানুষ্যে নিকট বর্ণনা করা হইত। মূলত উহাই হইন মিথ্যা ও কब্পিত রুপকথা ও উপাখ্যান। வেমন আল্মাহ্ পাক আল-ক্রুআন্গর অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :
"উহারা সেকালের উপকথা বলিতেছে, যাহা লিথিয়া রাখা হইয়াহ, আর উহাই সকান
 সেই মহামহিয়ানের পক্শ হইতে অবতীর হইয়াছে, যিনি जাকাশ ও পৃথিবীর 'গোপন তথ্য ও রহস্য সস্পর্কে অবহিত, অবশ্যই তিনিই ক্যাশীন ও দয়ালু" (২৫ : ৫-৬)। जর্থাৎ যাহারা কমা প্রার্থনা করে ও তఆবা করে তাহাদের তఆবা তিনি কবূন করেন এবং তাহািগকে ক্ষমা করিয়াছেন।


মর্ম হইন এইর্রপ কথা এই সব মুশরিকপণ চরম মৃর্রত, হিংসা-বিদ্বেষ, বিদ্দ্রাহ এবং সকন জাহিলিপনা ও অবিশ্বােরে দরুনই বলিতে পারিয়াহে। উহাদের পকে ইহ বনাই শ্রেয় ছিন ভে, হে আা্নাহ!! ইश यদি ঢোমাদ্র পক্ফ হইতে সত্য হইয়া থাকে, ত<ে আমাদিগকে হিদায়াত কর এবং উহার আনুগত্য করিবার ক্ষ্মা দাও। কিস্মু ইহা না করিয়া বরং নিজদের উপর আল্লাহর আযাব টানিয়া অানিল এবং তাহার আযাব তড়িখড়ি উপস্থিত ইইবার প্রা্থনা করিল। ভ্বেন আল্নাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বনিয়াছেন :


 অবতীর্ণ হইবে বে, উহারা दूঝিতে৩ পারিবে না " (২৯ : ৫৩)।

"উহারা বनিন : হে আমাদের শ্রতিপানক ! আমাদের জন্য হিসাব-নিকাশের পূর্ব্যই তাড়াতাড়ি আমাদ্র মীমাংসা কद"(৩৬ : ১৬)
 করিবার ফমতা নাই। এই শাঙ্তি লেই আল্লাহ্র পক্ হইতে অবতীর্ণ ইইবে যিনি মহত্ত্র ও গৌরবের অধিপたি" (৭০: ১-৩)।

সেকালের জহিন লোকেরাও এইরূপ প্রলাপ করিত। ব্যেন হযরত ঙআয়ব (অ)-এর


## 

"यদি তুমি সত্যাদী হইয়া থাক, তবে আাকা হইতে আমাদের উপ্পর প্রস্তর বর্ষণ কহ" (২৬: ১৮৭)। উহারা ইহা বলিয়াছিন :

## 

"হে আল্লাহ্ ! ইহ यদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদদর উপর আকাশ



 কর্রিয়াছছন। আার উহারা উত্য আবদদুন্নাহ ইব্ন মাআय এবং তাহার পিতা, তবা ও আহমদ প্রমুথ হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর্য়য়েন। এই সনদদ আহমদ দ্বারা লেই আহমদকে বুঝান হইয়াছে, যাহার পুরা নাম হইল আহমদ ইবৃন নজর ইবৃন আবদুল ওয়াহাব। আবৃ


আয়িশা (রা) ইব্ন আব্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ;





 ("ত্তেমরা आমার নিকট অক এক করিয়া আসিবে। বেমন আমি তোমাদিগকে পহহলাবার্র সৃষ্টি করিয়াহি")

আতা (ৰ) বনেন : আল্লাহ পাক আন-কৃরআনে এই বিষয় দশঢি আয়াতের অধিক অবতীর্প করিয়াছছন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র) ... বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের দিন আমর ইব্ন আসকে ঘোড়ার পৃচ্ঠে আরোহণ অবস্থায় এক স্থানে অবস্থান করিতে দেখ্য়াছিলাম; তখন সে বলিল : হে আল্লাহ! মুহান্মদ যাহা কিছু বলিতেছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে ঘোড়াসহ ভূতলে ধসাইয়া দিন।
 বলিয়াছেন, এই উম্মতের জাহিল ও মৃ-ৰ্খ লোকদের বক্তব্য ইহা ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক বহহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বীয় দয়া ও রহমভ্রে কথা উল্লেখ করিয়াছ্ণ।

আর আলোচ্য আয়াত :

প্রসল্গে ইব্ন আবূ হাতিম বলেন : আমাদের নিকট পিতা ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুর্ণরিকণণ আন্লাহ ঘর প্রদক্ষিণ করার সময়

 ("উপস্থিত, আয় আল্লাহ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নাই। কিন্তু তোমার একজন শরীক রহিয়াছে, তাহার এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুর মালিক তুমি।) অতঃপর ইহার
 এই সময় आল্লাহ পাক ${ }^{\circ}$
 একটি ইইল, স্বয়ং মহানবী (সা) আর অপরটি ইইল, ইস্তিগফার ব! ক্মনা প্রার্থনা করা। মহানবী (সা)-কে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট রহিয়াছে খধ্র ইস্তিগফার।

ইব্ন জারীর (র) বালन : অমার নিকট হারিস (র) ... প্রমুখ ইয়ায়ীদ ইব্ন রুমান, মহাম্রদ ইব্ন কায়েন (র) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, কুরায়়শণগণ পরশ্পারের মধ্যে আলোচনা করিত যে, আল্লাহ্ তা’আলা আামদের ম!্ব্য মুহাম্মদকে মহান ও ঊন্নত করিয়াছেন। তাহারা দিনের বেলা আল্লাহ্র সাথে বেয়াদবী করে, আর রাব্রিকালে তাহারা আল্মাহ্র নিকট ঙম্মা









আল্মাহ্র প্রতি অন্নে পৃর্বেই ঈমান আনিয়া ক্মা প্রার্থনা করিয়াছে এবং নামায পড়িয়াছে। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মষ্যে কতক লোক প্রথম হইতেই ঈমান আনিয়া নামায পড়িত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিত। হিজরতের পরও তাহারা মক্কায় রহিয়া গিয়াছিন। যাহার দরুন আল্মাহ্ মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁছার শান্তি অবতীর্ণ করেন নাই।

মুজাহিদ, ইকরামা, আতীয়া, আওফী, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ও সুদ্দী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।
 যে, এখানে হিজরতের পর যে স্ব ঈমানদার লোক মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আল্দাহ পাক এই উম্মতের মধ্যে দুইটি আমানত রাখিয়াছেন। এই আমানত দুইটি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বর্তমান थাকিবে তাহারা আল্নাহর শাত্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে। উহার একটি আমানত হইল স্বয়ং মহানবী (সা), याँহাকে আল্মাহ পাক ইন্তিকান দিয়া নিজের নিকট নিয়া গিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি এখনও তাহাদের মৃধ্য বর্তমান রহিয়াছে।

আব̨ সালিহ আবদুল গাফ্ফার (র) বলেন : আমার নিকট আমার কোন এক সঙ্গী এই বর্ণনা করিয়াছে বে, নজর ইব্ন আদী এই হাদীসকে মুজাহিদ সূত্রে ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মারদুবিয়া ও ইব্ন জারীর (র) আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আর এমনিভাবে কাতাদা ও আবুন আলা কারী ও ব্যাকরণবিদের নিকট হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন : আমদের নিকট সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র) ... ইব্ন আবূ মূসা

 দুইটি আমানত অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন। উহার একটি আমি অপরটি ইস্তিগফার। আমি চলিয়া যাওয়ার পর উহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ইন্তিগফার রাথিয়া গেলাম। এই হাদীসের প্রমাণেই ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনiদ কিতাবে এবং হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে अবদूল্নাহ ইব্ন ওয়াহাব (র) আবূ সাঈদ (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : শয়তান <লিল : হে আল্লাহ্ তোমার মহত্ত্রের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দেহে প্রাণ থাকা অবধি তাহাদিগকে পথভ্রষষ্ট করিব, আর আাল্মাহ্ পাক বলিলেন : আমার মহত্ত্ব গৌরবের শপথ করিয়া दলিতেছি, যতঙ্ষণ পর্যন্ত উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, অমিও টহাদিগকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করিতে থাকিব। অতঃপর হাকিম এই হাদীসের সন্দ বিফ্ধ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন। তবে ইমাম বুখারী 心 মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই।
¡মাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মারদুবিয়া ইব্ন আসর (র) ... ফাযালা ইব্ন উবাইদ (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্নাহ্র বান্দাগণ ঙ্মা প্রার্থনা করা পর্যন্ত তাঁহার আযাব হইতে নিরাপদে থাকেন।

08. উহাদের এমন कি মর্यাদা হইল বে, অল্মাহ উহাদেরকে শাষ্তি দিবেন না। অথচ উহারা মনুষকে ‘মাসজ্জিদুল হারাম’ হইচে নিবৃত্ত রাণেে বস্থুত উহারা এই মসজিদের
 লোক ইহা অবপত নহহ।
৩৫. অার অল্লাহর घর্রে নিকট মুথ্থ শিস দেওয়া এবং করততালি দেওয়াই হইন উহাদের নামাय। সুতরাং কুফ্রী কর্যার দহ্রন ঢোমরা শাস্তি ভোগ কর।

তাফসীর : আল্মাহ্ পাক উল্লেখিত আয়াতে বলিতেছেন বে, ইহারা তাহাদের কৃতকর্মের দর্রন শাস্তি পাওয়ার ভ্যেগ্য হইয়াছ্ বটে কিহু মহানবী (সা) উহাদের মধ্যে অবস্शুন করার দরুন তাহার ইয়यত ও বরকতের কারণে উহাদের প্রতি শাা্তি প্রদান করা হয় নাই। আর এজনাई মহানবী (সা) যখন উহাদ্রে মধ্য হইডে মন্য ছাড়িয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন, তখন আল্লাহ পাক উহাদের উপর বদরের যুদ্ধের দিন আযাব অবতীণ করিনেন। সুতরাং ঐ যুদ্ধে উशাদর নেত্বৃন্দ নিহত হইল এবং বেশ কিছ্ম সরদার বন্দী হইন। आল্লাহ পাক উহাদেরকক ইস্তিগফার্রে সাথে শিরকী ও ফিতনা-ফাসাদের পাপ হইতে দূর্রে থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইব্ন জারীর (র)ও এই ব্যাথ্যা প্রহণ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যকার দুর্বল মু'মিনগণ যদি আল্লাহ পাকের নিকট ফ্ষমা প্র্থনা না করিত্রে তবে অবশাই উহাদের প্রতি অপ্রতিরোধ্য শাশ্তি
 আল্মাহ্ পাক হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন :


("যयाহারা কৃফর্রী করিয়াছ্ এবং ঢোমাদেরকে আল্নাহর ঘর হইতে ফিন্রাইয়া রাখিয়াছছ,
 না ইইত, याशাদেরকে তোয়া চিন না, आর তোমরা यদি তাহদেরকে নিপিচি করিয়া দিতে, তবে তোমাদের অঞ্sাতেই উহাদের কারণে ঢোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নিপতিত হইত। কারণ আল্gाহ তাঁহার ইচ্ম মত বে কোন লোককে তাঁহার রহমট্র ছায়াতলে স্থান দেন।

ইহারা यদি এখানে আশ্রয় লইয়া না থাকিত, তনে আমি উহাদের মধ্যের কাফিরদিগকে অবশ্যই কঠোর ও কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম (8৮: ২৫) ।

ইব্ন জারীর (র) আমাদের নিকট ইব্ন হুসাইন ... ইব্ন আবयী হইতে বর্ণনা করিয়াছুন


 যে সব দুর্বল মুসলমান রহিয়া গিয়াছিলেন, মদীনায় হিজরত করে নাই, তাহারা ক্মা প্রার্থনা

 মহানবী (সা)-কে মক্কা জয় করিবার অনুমতি দিলেন। আর ইহাই হইল তাহাদের জন্য অঙ্ৰীকার কৃত শাস্তি। ইব্ন আব্বাস, আবৃ মালিক, যাহহাক আরও অনেক হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। কতক লোকের মতে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের
 মর্ম হইন ইস্তিগফার প্রকাশ পাওয়া উহাদের নিজদের জন্যই ছিল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট হুময়েদ (র) সূত্রে ইকরামা ও হাসান বসরী


 ইইয়া উহা মহানবী (সা)-এর করতলগত হওয়ার পর উহাদের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষুলপপাসা ইত্যাদি - শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এমনিভাবে ইবন আবূ হাতিম (র) আবূ নুমাইলা ইয়াহইয়া ইব্ন অয়াযেহ (র) ইইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন অবূ হাতিম (র) বলেন : আমদের নিকট হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সবাহ (রা) ...

 ঢেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

जর্থৎৎ উহাদের হইল কি যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে শাশ্তি দিবেন না। অর্থচ উহারা মক্নার মু’মিন লোকদিগকে বায়তুল্মাহ হইতে ফিরাইয়া রাথে। কিন্তু তাহারাই সেখানে নামায আদায় করার জ তাওয়াফ করার যোগ্যতর অধিকারী লোক। আর এই জন্যই আল্নাহ পাক বলিয়াছেন, উহারা মসজিদূল হারামের অধিকারী ও তত্ত্বাধায়ক হইবার প্রকৃত বোগ্যতর ব্যক্তি (৮:৩৪)। যেমন আল্নাহ্ পাক অন্যত্র বলিয়াছেন :

ইবなন কাছীর 8 র্থ — ৫৬



"শুশরিকদ্রর জন্য আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ ও সংস্কার করিবার কোন অধিকার নাই। কেননা উशারা নিজদদর ক্ষেত্রে কুফ্রীর পরিচ্য় দিয়াহে। উহাদ্দর কৃতকর্ম নষ্ হইয়া গিয়াছে।
 একমাত্র जाহাদেরই রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামাय কায়েম করিয়াহ্র ও যাকাত দিয়াছ।। তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করে না। আশা করা যায় ইহারাই হইবে সৎপথথ প্ৰা লোক" (৯: ১৭-১৮)।

আল্মাহ পাক আরও বলেন :

 মসজ্দূন হারাম ইইতে লোকদিগকে ফিরাইয়া রাথিয়াছে। অার মক্কার মু’মিন লোকদেরকে ত্থ হইতে বিতারিত করিয়াহে। ইহা আল্লাহ্ন নিকট বিরাট পাপের কাজ" (২: ২১৭)।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) এই আা়াততর ব্যাখ্যায় বনেন : আমাদের নিকট সুলায়মান ইবৃন आহমদ তাবারানী (র) ... आনাস ইব্ন মানিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছে।
 মহানবী (সা) জবাব দিলেন : প্রত্যেক আল্লাহ-টীরু লোকই आমার বন্গু। অতঃপর মহানবী


হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতবে नিংেন : আমাদের নিকট আাৃ বকর শাফিঈ (র) ... त্রিফाআ (木) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, মহানবী (সা) কুরাচ্যেশণণকে একত্রিত করিয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন, ঢোমাদের মধ্যে जন্য কোন লোক আছে কি ? উহারা জবাব দিল, আমাদের মধ্যে আমাদের ভাইপো, আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের ভৃত্তগণ রহিয়াছছ। তখन মহানবী (সা) বनिলেন-বঙ্গুও আমাদের, ভাইপোও আমাদের এবং ভৃতও আমাদের। তোমাদদর মধ্বে আল্নাহ্যীরু লোকণণই আমার বন্দু। অতঃপর ইমাম হাকিম (র) বनिয়াছছন : এই হাদীস বি৫㡳 কিতু ইমাম বুখরী ও মুসলিম হইতে বর্ণিত পাওয়া যায় না।
 বলেন ব্, ঊঞ্ত আয়াতে খোদ মহানবী (সা) এবং তাহার সাহাবাবৃক্দের কथা বলা হইয়াত্। আর মুজাহিদ (র) বলেন : উऊ্ত আয়াতে সকন মুজাহিদিণের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা बেখানে ও ব্যে অবস্शায়ই থাকুক না কেন। অতঃপর আল্লাহ পাক মসজ্জিন হারাম্মে নিকট উহাদরর ইবাদত ও কৃত কর্ম্রে কথা উল্নেখ করিয়া বনিয়াছ্রে :

আবদদ্মা ইবৈন আমর, ইবন আাব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের,

 মুথের দ্যার শিস দেওয়ার কথা রুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ ইহার সাথে ইহাও বলিয়াছেন বে, শিস দেওয়ার সময় উহারা নিজদের অসুনীসমূহ মূথে প্রবেশ করাইত।

সুদ্দী (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াথে ‘‘‘’’ শদ ঘারা অর্থ তাহারা পাখির ন্যায় শিস দিয়া
 भायি। পাহাড়ীয়া অঞ্চলই হইন ইহাদের থাকার স্থান।



 দিত এবং করতালি বাজাইত। উক্ঞ আয়াত্ মুথ্রে দ্ঘারা শিস দেওয়াকে ،
 হইতে এমন্িিভবে হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। आর অনুজ্রপভাবেই ইবৃন উমন, মুজাহিদ, মুাম্যদ ইবৃন কাজাব, আব̨ সানামা ইব্ন আবদুর রহমান, যাহহাক, কাতাদা, আতীয়া, আওखা, হজর ইবন आনবস ইব্ন আবयी প্রমুথ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।


 আমাদের কাছে ইব্ন উম্মর (র)-এর কর্ম্যের কथা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ハে, সেও জাহিনী. আমলে মুথ শিস দিত, গ্ৰদেশকে ঝুঁকাইয়া দিত এবং হাত দারা করততালি বাজাইত। ইবন
 হঠ্দারা করতানী বাজাইত এবং শিস দিত। ইব্ন आবূ হাতিম (র) এই হাদীস সংশিষ্ট


ইকরামা (র) মুশরিকণণ বাম দিক দিয়া বায়তুন্মাহ পদক্ষিণ করিত। মুজাহি (র) বলেন,



 পরিণত হইত:
 জুরাইজ, হুহামদ ইবন ইসহাক (র) প্রমুখ বनিয়াছেন बে, এই শাস্তি বদরের যুক্ধে নিহত इওয়ার ও বসী হওয়ার आকারে উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছ্ন। ইবন জারীর (রं)ও এই ব্যাথ্যা গ্রহণ কর্য়াছেন। ইহার ব্যত্ক্রুম কিছू বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমার পিতা ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্করয়াছেন। তিনি বলেন : জিপ্ীী বা যাহাদের সাথে সন্ধি চুক্তি হয় তাহাদের শাস্তি অম্শের (তরবারি) মাধ্যমে এবং অবিশ্বাসিগণের শাস্তি বিদ্যুৎ গর্জন, আকষ্মিক দুর্ঘটনা ও ভূক্পনের আকারে হইয়া থকে।

৩৬. কাফিরগণ আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে। অতঃপর ইহাই উহাদের পরিতাপের কারণ হইবে। আর ইহার পর উহারা পরাজিত হইবে। আর কাফিরদিগকে জাহান্নামে সমাবেত করা হইবে।
৩৭. ইহার কারণ হইন আল্লাহ দুষ্টতাকে পবিত্রতা হইতে (কুজনকে সুজন হইতে) পৃথক করিবেন। আর দুষ্টদের এককে অপরের উপর রাখিবেন। অতঃপর সকলকে স্থৃপীকৃত করিয়া জাহান্নাহ্ম নিক্ষেপ করিবেন। ইহারাই ক্ষত্গ্গ্ত।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট যুহরী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইবন হিব্বান, আসিম ইব্ন উমর ইবন কাতাদা, হাসীন্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আমর, ইব্ন সাঈদ ইব্ন মাআয (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধে কুরায়েশণণ পরাজিত ও অপদস্ত হইয়া মক্কায় প্রত্যার্বতন করিয়াছিল। এদিকে আবূ সূফিয়ানও তাহার কাফেনাসহ বিপুল ধন-সম্পদ নিয়া মক্কায় উপনীত হইয়াছিন। আবদুল্নাহ ইব্ন আবূ রবীআ, ইকরাম ইব্ন আবূ জাহেল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া প্রমুখ কুরায়েশদের এমন নেতাদের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল যাহাদের পিতা পুত্র ও ভাই বঞ্ধু বদরের লড়াইতে নিহত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় আবূ সুফিয়ান ইবন হারব তাহাদের এবং এই বাণিজ্যিক কাফেলায় যাহাদের ধন-সম্পদ ছিল তাহাদেরকে সম্বেধনন করিয়া বলিল: হে কুরায়াশ সশ্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের ঊপর অত্যাচার করিয়া তোমাদেরকে হীন ও নীচ প্রতিপ্ন্ন করিয়াছে। তোমাদের বাপ-ভাইকে হত্যা করিয়াছে। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই ধন-সস্পদ দ্মারা আমদেরকে সাহায়তা কর। হয়ত এই পৃথই আমাদের নিহত ভাইদের প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব। বষ্তুত, ইহাই করা হইয়াছিন। বর্ণনাকরী
 আয়াত অবতীর হয়। ইব্ন আব্dাস (রা) হইতেও এই রূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, হাকাম ইবন উআয়না, কাতাদা, সুদ্ধী ও ইব্ন আবযা (র) ইইতে এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, এই আয়াত আবূ সূফিয়ান ও তাহার বাণিজ্যিক কাফেলার ধন-সম্প্দ মহানবী (সা)-এর সাথে উহুদের প্রান্তরে প্রতিশোধমূলক লড়াই করিবার উদ্দেশ্য ব্যয় করার কথা বর্ণনা করিয়া অবতীণ হইয়াছে।

যাহ্হাক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হয়। যে কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হউক না কেন, আয়াতটির মর্ম সাধারণ ও ব্যাপক। যদিও বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষে করিয়া ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে।' কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। সুতরাং ইহার মর্ম হইল : আল্লাহ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, কাফিরগণ সত্য পথের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিবার নিমিত্ত যুদ্ধের ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেছে এবং এইর্গপ করিবেও। এইভাবে উহাদের ধন-সম্পদ চলিয়া যাইবে। যখন উহাদের কোন কিছু থাকিবে না, তখন ইহাই উহাদের লজ্জা ও পারিতাপের কারণে পরিণত হইবে। কেননা উহারা আল্লাহ্র প্রদীপকে চিরতরে নির্বাপিত করিয়া দিতে চায় এবং তাহাদের বাতিল কালেমাকে হক ও চিরন্তন সত্য কালেমার উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্মাহ্ তাহার প্রদীপকে অব্যশই পূর্ণতায় পৌছাইবেন—যদিও কাফিরগণ তাহা পসন্দ করে না। আর তাহার দীনকে তিনি সহায়তা করিবেন। তাঁহার কালেমাকে সম্প্রচার করিবেন এবং সমস্ত বাতিল দীন ও মতবাদসমূহের টপর তাহার দীনকে বিজয়ী করিবেন। ইহাই হইল উহাদের জন্য এই জগতের চরম অপমান। তেমনি পরকালে রহিয়াছে উহাদের জন্য চরম আগুনের শাস্তি। উহাদের মধ্যে কোন লোক জীবিত থাকিয়া থাকিলে সে অনুরূপই প্রত্যঙ্ষ করিয়াছে এবং মর্মান্তিক পরিণতির কথা ऊনিয়াছে। আর উহাদের মধ্যে যাহারা নিহত হইয়াছে বা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহারা চিরন্তন অপমান জ শাশ্বত শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

 (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্দৃতি দিয়া বললেন : আল্লাহ এইরূপ゙ করিয়া ভাগ্যবানগণকে দুর্ভাগাদের হইতে পৃথক করিতে চাহেন।

সুল্দী (র) বলেন : আল্লাহ মু’মিনগণকে কাফিরদের হইতে পৃথথক করিতে চাহেন। এই পার্থক্য পরকাল্গে ইইবারও স়ম্ভাবনা রহিয়াছে : यেমন আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন:

## 

অর্গাং হাশরের দিন মুশরিকগণকে বলিব : তোমরা এবং ত্েোমাদের অংশীদারগণ তোমাদের স্থানেই দগ্ড়য়ান থাক। আমি উহাদের মধ্যে পার্থক্য করিব (১০:২৮)। আল্লাহ পাক আরও
 সেই দিন ঊহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যাইবে" (৩০: ১8) i ;
 পৃথথক পৃথক হইয়া যাইবে।
 নিরাপরাধীদদর হইতে পৃথক হও।"

অবশ্য এই আয়াতের মর্ম বুঝা যায় লে, এই পার্থক্স ছইবে দুনিয়ায়, যাহা উহাদের কৃত্রর্ম ইইতে ঈমানদারগণণর জনা সুশ্পট ইইয়া উঠিবে। অর্থাৎ উহাদের কার্גকনাপ মু'মিনদদর কার্যকনাপের বিপরীত হইয়া তাহাদের সাথে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিবে।

आলোচ ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ কারণ দর্শাইবার জন্য এই $\rfloor$ অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াহে। সুতরাং আয়াতের তাৎপর্य হইন, পাপের কাজে ধন-সশ্পদ ব্য় করার কারণে আা্নাহ্ খারাপ লোকদদরকে ভান লোকcদর হইতে পৃথক করিয়া ফেনিবেন। এই পার্থক্য সৃষ্টির জনাই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে আল্লাহ্র পথ হইচে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার কাজে অর্থ সশ্পদ ব্য় করিবার সুয্যাগ রদান করিয়াছ্ন। উহার এই মর্মও হইতে পারে বে, কাহারা ঢাহার আানগত্ত করিয়া তাঁহার শৰ্র কাফিররদর সহিত নড়াই করে এবং কাহরা অবাধ্য হইয়া লড়াই হইতে পচাতে থাকে তাহা পার্থকা করিয়া দেখাইতে চান। বেমন কালাম মজীদে অনার বর্ণিত হছ্যাছে:


অর্থৎ উভয় দনেে মুক্কাবিলার সময় তোমাদের যার্शাকিছ্ম বিপদ ও আঘাত প্রতির্ঘাত হইয়াহ্, তাহা আল্লাহর হকুমেই হইইয়াছে। ইহ দ্যারা আল্লাহ মৃ'মিনগণকে জানিয়া নিতে চাহেন এবং মুনাফিকগণরেও জানিতে চাহেন। অর্থাৎ উহাদের ম্্যে পার্থক্ করিতে চান। উशাদেরকে বলা হইয়াঁে। অাল্নাহর পাথ জিহাদ কর। উহারা উত্তর করিন : আমাদের यদি লড়াই জানা থাকিত, তবে অবশাই তেমাদের পদাংক অনুসরূণ করিতাম ( ৩ : ১৬৬-১৬৭)।

আল্নাহ্ পাক অন্য এক আয়াত বনিয়াছেন :

 শেষ পর্য্য তিনি কুজনদিগকে সুজন হইতে পার্থক্য করিবেন। মৃলত जদৃশ্য বিষয় তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিতে চাহেন না। (৩:১৭৯)।

আन्वाহ পাক আরও বनिয়াঢ্ছন :


 জনिয়া নिবেন ना "? (৩: ১8२)।

সৃরা বারাআতেও ৫ই ধরনের আয়াত বর্ত্যান রহহিয়াছ্। স সুতরাং ৫ই দিক দিয়া আলোচ্য
 সাথে নড়াই করে আর কাহারা বিরত থাকে। পক্কাত্তরে, এই কাজ্র অর্ব-সশ্পদ ব্যয় করার

জন্য কাফিরদ্ররকে সুযোগ দান করিব। কারণ আল্ধাহ মন্দজনকে অানজন হইতে পৃথক করিতে চাহেন। অত!পীর মন্দজনের অককে অপরের উপর सৃপীকৃত করিয়া সমবেত করিবেন।
 একটি রাথা হইবে।)
 জাহন্নাম নিক্ষেপ করিবেন। অর উহারাई হইবে ইহকালে ও পরকালে চরম ক্ষত্গস্ত লোক।

v৮. হে নবী! কাফ্রিগণণকে বनिয়া দাও বে, यদি তাহার্রা বির্রেধিত হইতে বিরত থাকে, তবে অতীতে যাহা কিছू হইয়াছে ঢাহা ফ্কমা কর্যা হইবে। আর যদি পুনর্যাবৃত্তি
 হইবে।
 অবসান হয় ও आল্লাহর দীন সামপ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। यদি ঢাंशারা বির্তত হয়, তবে ঢাহারা যাহা করে, আল্লাহ তাহা ভালভবেই দেখ্খে।
 অভিতাবক। তিनि কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহাय্যকারী।

जाएস্সীর : উল্লেথিত আয়াতে আল্মাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্ধোধন কব্রিয়া বলেন : হে নবী! তুম্ কাফিন্রগণকে বनিয়া দাও বে, তাহারা যদি কুফ্রী, বিদ্দোহ, হিংসা-বিদ্দে ইত্তাদি হইতে বিরত থাকে এবং ইসলাयী জীবন বিধান খহণ করিয়া আনুগত্য প্রদ্শন করে আর
 কর্রিয়া দিভেন। বেমন হাদীলে বর্ণিত হইয়াছে বে, মহানবী (সা) বनिয়াছেন : ইসनাম গ্রহণ কর্যিয়া যাহারা সুন্দর ও পুণ্মময কাজ করিবে, जাহাদের জাহিনী যুগে কার্यকনাপ সস্পর্কে কোন জিঞ্ঞাসাবাদ কহা ইইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা ইসলাম গহণ করিয়া পাপাচার করে তাহাদর পৃর্বাপর সমশ্ঠ পাপ সশ্পর্ক জিঞ্ঞাসাবাদ হইবে।
 পৃর্ব্বকার পাপকে মোচন করিয়া থাকে।
 উহা পরির্বতন না করে, তবে অতীতের কাফিরগণের ক্ষেত্রে আমার যে নীতি প্রবোজ্য হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও সেই নীতির পুনরাবৃত্তি হঁবে। আমার শাস্তি ও পরিণতি উহাদিগকে অবেষ্টন করিয়া ফেলিলয়াছিন।
 নীতি বদরের যুদ্ধের দিন কুরায়েশগণের উপর প্রযোজ্য হইয়াছিল এবং এই জাতির অন্য লোকদের বেলায়ও হইয়াছে।

সুদ্দী ও মুহান্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন :
 হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন : আমাদের নিকই হাসান ইব্ন আবদুল আযীय (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এক লোক ইব্ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল : হে আবূ
 লোক পরস্পর লড়াই করিতেছে। (8৯ : ৯) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? আপনি কি কারণে লড়াই করিতেছেন না। यেমন আল্লাহ্ তাঁহার কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন ? ইব্ন উমর (রা) উত্তর করিলেন : হে ভ্রাতুপ্পুত্র! এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমি ইহা করিব না বে, আমি পারস্পরিক হত্যায় লিপ্ত হইয়াছি বরং এই ব্যাখ্যাই পসপ্দ করি ৫ে, আমি ইচ্ছা করি হত্যা করিব না।
 (8 : ৯৩)| বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।
 মহানবী (সা)-এর আমলে এই উদ্লেশ্যে লড়াই করিতাম বে, তখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল এবং মুসনমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। তখনকার দিনে দীনের ব্যাপারে লোকদের কঠোর পরীক্ষা হইত। হয় তাহাদেরকে হত্যা করা ইইত নতুবা কঠারভাবে বন্দী করা হইত। মুসলমান সংখ্যায় বেশী হইলে এবং ইসলামের শক্তি সঞ্চয় হইলে এই ফিতন; ও পরীক্ষার অ<সান হয়। লোকটি যখন দেখিল বে, ইব্ন উমরের কথা তাহার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রাখিতেছে না, তখন সে প্রসঙ পরিবর্তন করিয়া বলিল : উসমান (রা) সম্পর্কে आাপনার অভিসত কি? উত্তর করিলেন : উসমান ও আলী (রা) সম্পর্কে আমার উক্তি একই। আল্লাহ্ পাক উসমান (রা)-কে ক্মা করিয়াছেন। কিত্তু তাহাকে ক্ষ্মা করাকে তোমরা পসন্দ কর না। অপরদিকে আनী (রা) হইলেন মহানবী (সা)-এর চচাতো ভাই এবং তাহার জামাত। অতঃপর তিনি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন : ঐ হইত্তে তাঁহার কন্যা : তোমরা তাঁহাকে কিভাবে দেথিত্ছে?

অপর হাদীস : আমাদ্রে নিকট আহমদ ইবন ইউনুন (র) ... যুবায়ের (রা) বলেন : আমার নিকট ইব্ন ঊমর (রা) আসিয়া বলিলেন : ফিতনা অরসানের নিমিত্ত লড়াই করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সাঈদদ ইবলে যুবারেরে (রা) জবাব দিলেন, ফিজনা কাকে বলে তোমরা জান কি ? মহানধী (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেন। অথবা উহদদের উপর

চড়াও হওয়াই ছিল ফিতনা। তোমাদের লড়াই তো দেশ বিজয়ের জন্য হয় না। উল্লেথিত বিবরণ বুখারীর বর্ণিত বিবরণণের আলোরেই বর্ণিত হইয়াছে।
 ইব্ন যুবায়ের সস্পর্কিত ফিতনার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি আসিন ; তাহারা উভয় ইব্ন উমর (রা)-কে জিঞ্sাসা করিন : লোকেরা অন্কে কিছ్ করিয়াছে। जথচ আপনি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর পুত্র এবং রামৃলের সাহাীী । आপনি কি কারণে ইহাতে অะ্শ নিত্ছেছেন না? ইবৃন উমর (র) উত্তর করিলেন : जংশ গহণ না করিবার কারণ ছইন আল্লাহ পাক झুসলিম ভাইর রক্ৰধারা প্রবাহিত করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উহারা বলিন : আল্ধাহ ত'অাनা কি কুরুান

 আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা নড়াই করিত্ছে, যাহার ফলেে আরও ফিতনা সৃষ্টি इয় এবং দীন হইয়া যায় গায়রকু্লাহর জন্ग।

 ছিনাম। এই সময় এক লোক আসিয়া বনিল, আল্লাহ ত'আলা কুরুান পাক্ক বলিয়াছেন :
 ই¡বন উমর উত্ত্র করিলেন : আযরা লড়াই করিয়াছি যাহার ফলে ফিতনার অবসান হইয়াছ্ ও

 বে, ইবন উমর (রা) বলেন : আমরা এধং মহানবী (সা)-এর সাহাবীবৃন্দ লড়াই করিতাম,


 হাদীস দুইটি ইব্ন মারদूর্রিয়াও বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।






 হইত। এই হাদীসఆ ইব্ন মারদূবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। যাহহাক (র) ই<্ন आামাস
 শিরকের কথা বুঝান হইয়াহে।

ইবনে কাছীর 8র্থ-৫৭

অর্থাৎ শিরকের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিতে থাক। আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আनাস, সুদ্দী, যুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মুহাম্ ইবন ইসহাক (র) বলেন : যুহরী (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (রা)সহ আমদের অন্যান্য আলিমগণ এই আয়াতের অর্থ এইর্দপ করেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমানগণ তাহাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনা ও পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার অবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিয়া যাও।

আর উপরোক্ত আলোচ্য উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, ইহার মর্ম হইন : আল্লাহ্র তাওহীদ ও একত্বাদ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
 হইল, সমস্ত লোক যেন ‘লা-ইলাহা ইল্মাল্মাহ’ বলার হইয়া যায় ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : ইহার মর্ম হইন আল্লাহর একত্বাদ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে শিরকের লেশ চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং পৌত্তলিকদের প্রতিমাণ্তলি পদদলিত হয়। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন :
 সাঁথে কুফরীর সংমিশ্রণ না হয়। এই ব্যাখ্যারই প্রমাণ বহন করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে।

উক্ত হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মানুষ ‘লা-ইলাহা ইল্নাল্লাহ্’ না বলা পর্যন্ত আমি তাহাদের সাথে লড়াই করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। তাহারা যখন ইহা বলিল, তখন আমার হইতে তাহাদের রক্তধারা ও ধন সম্পদ নিরাপদ করিয়া নিল। কিন্ুু ইসলামের দাবীর ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ আল্লাহ্র উপর অর্পিত।

ঐ কিতাবদ্য়়ে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা)-এর নিকট এক লোক সপ্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে খুব লৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া লড়াই করিতেছে এবং মনুষকে দেখাইতেছে যে, সে আল্পাহর পথে লড়িতেছে। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যে লোক আল্লাহ্র দীন ও তাঁহার কালেমাকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করার উশ্দেশ্যে লড়াই করে তাহার লড়াই আল্লাহ্র পক্ষেই হয়।
 তোমাদের সাথে লড়াই করিত্তেছে, তাহা হইতে যদি উহারা বিরত থাকে এবং লড়াই না করে, তবে তোমরাও লড়াই ইইতে বিরত থাক। যদিও তোমরা উহাদের মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত নহে। কিন্তু আল্লাহ্ নিচয়ই উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা ও পুরাপুরি সজাগ। यেমন কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :
("यদি উহারা ঢওবা করিয়া নামাय আদায় করে ও যাকাত দেয়, তবে উহাদের পথ ছড়়িয়া দাও (৯: ৫)।

তিনি আরও বনিয়াহেন :
 উহাদের সাথে লড়াই চাंাইয়া যাও। আর দীন ব্যে একমাত্র আন্gাহর জন্য প্রতিঠ্ঠিত হয়। यদি উহারা বিরত থাকে তবে জালিম ব্যতীত আর কাহারও উপর জোর জবরদস্তি নাই (২: ১৯৩)।

বিeদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, উসামা (রা) এক লোকের উপর তরবারি উত্তোলন করিলে লোকট 'बा नाইহা ইন্ধাল্ধাহ' বলিল, কিন্ুু তথাপিও উসামা তাহাকে ছাড়িলেন না, তাহাকে হত্তা করিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা উন্নেখ করিলে মহানবী (সা) উসামাকে বলিলেন : 'লা-ইলাহা ইল্ধাল্লাহ' বলিবার পরও তুম্মি উহাকে হত্যা করিয়াছ ? তুমি কিয়ামতের দিন যে লোক ‘লা-ইলাহা-ইল্লান্ধাহ’ বলিয়াছে তাহার কালেমার কি জবাব দিবে। উসামা (রা) বনিলেন : হে আল্নাহর রাসূল! লোকটি নিরাপত্ত লাভের জন্য অইহ্রপ বলিয়াহে। হু্রু (সা) বनिলেন : তুমি কি উহার रूদয় চিরিয়া দেঘিয়াছ। অতঃপর বারবার মহানবী (সা) এই কথা বলিলেন : তুমি কিয়ামতের দিন এই লোকের ব্যাপারে কিক্রপ জবাব দিবে? উসামা (রা) বनिলেন, আমার আকাংপ্প জাগিন ভে, হায় আজ यদি আমি মুসলমান হইইাম।
 বে, যদি উशারা তোমাদ্দের বিরোধিতার সাথে যুদ্ধ করিতে অটন থাকে, তবে তোমাদের চিত্তার কোন কারণ নাই। জানিয়া রাখ বে, আল্লাইই তোমাদ্রকে শক্রুর মুকাবিলায় সাহায় কর্রিবেন। তিনি কত উত্ম অভিভাবক ও কত উত্ত সাহাय্যকারী।

มুহাম্যদ ইব্ন জরীর (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুল ওয়ারিস ইবৃন আবদ্স সামাদ (র) উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান চিঠি লিখিয়া কट্রেকটি কथা উরওয়ার নিকট জনিতে চাহিলেন। সুত্রাং প্রতি উত্তরে উরওয়া বে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহ এই :
"আসসানামু আলাইকুম!
সমস্ত প্রশংংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি ব্যতীত আর কোন মাব্দূ নাই। তুমি আমার নিকট মহান্ী (সা)-এর হিজরতের বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। আমি তোমাকে জানাইতেছি বে, সমস্ত শক্তি ও ফমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ ত'অানা। মহানবী (সা)-এর মক্যা হইতে মদীনায় যাওয়ার কারণ হইন বে, আল্काহ् পাক ঢাঁशাকে নবৃওয়াতী দান করিয়াছেন। তিनि তাঁशর উত্ত্ম

 চাই এবং তাঁহার মতাদর্শ্র উপ্র মৃত্যু হఆয়া ও পরকালে উথ্থিত হওয়ার কামনা করি। নবূওয়াতী প্রাণ্ঠ হইয়া তিনি যখন মানুষকে আল্লাহ্র হিদায়েত ও নृরের দিকে আহবান জনাইলেন, প্রথম কেইই তাহার আহানে সাড়া দিল না। তাহাদের গুমর্যাহী ও পথ্রষ্ট কथা

ఆनिত কিভू আমল দিত না। ধनाण কুরার্যেশ লোকণণ তায়েফ হইতে মক্কায় আসিয়াও এই আহানান ণনিয়াছিন, কিষ্ু তাহারাও প্রহণ কর্রিল না। কোন লোক মুসলমান হইলে তাহারা আলৌ পসन্দ করিত না। বরং কোন লোক তাঁহার আনুগण করিলে তাহাকে পথషষ্ঠ করিত। সাধারণ লোকজন বর্জন করিল। কিষ্ু আল্লাহ্র হিশজজে যাহারা ছিন তাহাাই রহহয়া গেন। ইহারা সং্যায় ছিল অতি অब্প। অতঃপর নেতৃবৃন্দ মহানবী (সা)-এর পিছনে লাগিয়া গেল। जাহাদের ছেলে-স্ত্রান, ভাই, অগ্নি ও স্থগো冋্রীয়দের মধ্যে যাহারাই মহানবী(সা)-এর আনুগত্য করিত, তাহদদররেই আল্काহর দौनের ব্যাপারে কঠ্ঠার পরীীকায় জড়াইয়া ফেনা ইইত। এই পরীক্ম ছিন খুবই ভয়াবহ বা খুবই মর্মাত্তিক। बে জড়াইয়া পড়িত তাহার সব কিছू লেষ হইত এই বলিয়া আল্ণাহ যাহাকে হিফজত করিতেন; সেই রক্ণ পাইত। সুতরাং মুসলমানদের সাথে এমনি মর্মাত্তিক দুর্যববহার চনিতে থাকিনে মহানবী (সা) অতিষ্ঠ হইয়া সহকর্মী ও মুসনমানদের কন্যাণণর কथা চিত্তা করিয়া তাহাদ্ররকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে নির্দেশ দিলেন।

आবিসিনিয়ার বাদশাई ছিন খুব পুণ্যবান লোক। তিনি নাজ্জাশী নামে খ্যাত ছিলেন। দেশ্রে কোন লোকের উপর জুনুম করিতেন না। आর এই জন্য তিনি সকনের প্রশংংার পার্র
 ব্যবসা বাণিজ্য করিত এবং ব্যবসায়িকণণ সেখানে ঘরবাড়িও বানাইয়াছিন। সেখানে খাদা-শস্য ও নিরাপত্তার কেনইই অভাব ছিন না। উহা একটি সুদ্দরতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিন। সুতরাং

 বসতি স্থাপন করে নাই। বরং ক<্রেক বৎসর লেখানে অবস্থান করিয়াছিন। অতঃপর তাহদদর দ্মারা লেখান্ও . সসলাম প্রসার লাড করিন এবং তথাকার গণ্যমান্য ও নেত্ছ্গানীয় नোকেরাও
 করিয়া তাহাদ্রু নির্याতন্নে মাত্র কমাইয়া দিল। মহানবী (সা) এবং তাহার অনুসার্গিণণকে কিছूটা ম্বষ্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুব্যোগ দিন। ইহাই ছিন পহেলা ফিতনা।

এই পহেনা ফিতনাঢि ছিন সাহাবীদের आবিসিনিয়য়ায়িজরত করার পৃর্বে। সুতরাং যাহারা
 সাহাবীদদর নিকট মক্লার অবস্शা ও পরিবেশ স্বাजবিক হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্ত্ কর্রিল। তহারা আসিয়া নিরাপদ্দ জীবन যাপন করিতে লাগিল। এদিকে ইসনাম প্রসারত লাভ করিয়া দিন দিন তাহার অনুারীীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইত্তেছিন। অপরদিকে মদীনায়ও ইসলাম্রে প্রসার घणিন। মদীলার জনেক আনসার লোক আসিয়া ‘্বেষ্ঘয় ইসলাম গ্রহণ করিয়া মহানবী (সা)-এর আনুগত্য গহণ করিল। মক্কায় রাসৃলের নিকট মদীনার লোকদ্দের আনাগানা ऊরু হইয়া পেল। জনগণণর মধ্যে ইসলাম্র এহেন বিপুল সাড়া লক্ষ কর্রিয়া কুরার্যেশগণ
 জুনূম निर्याजन করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর মুসলমাদেরকে ধরিয়া নিয়া বনী করিত এবং
 रिण्ना বা সর্বশেষ পরীফ।

সুতরাং এখানে ফিতন্না বা পরীক্ষা দুই পর্যায়ে বিভক্ত। পহেলা ফিতনাটির ফলে মহানবী (সা) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর অনুমতিক্রমমই আবার .মুসলমানগণ মক্কায় প্রত্যার্বতন করিয়াছিল। দ্বিতীয় ফিতনাটি ছিল আবিসিনিয়া হইতে মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর। কুরায়েশগণ দেখিতে পাইল যে, মদীনা হইতেও লোক আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতেছে। অতঃপর মদীনা হইতে সত্তরজন नেতৃস্থানীয় লোক আসিয়া মহানবী (সা)-এর হাতে বায়আত হইয়া ইসলামে দীক্ষা নিয়াছিল। উহারা পুনরায় হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আসিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার নিকট নূতনভাবে শপথ ও অঙীকার করিয়া বলিল : আমরা আপনার এবং আপনি আমাদের। আপনার সাহাবীদের মধ্যে আমাদের কাছে কেহ আসিলে আমরা তাহাদেরকে ধনপ্রাণ দিয়া সাহায্য করিব এবং নির্যাতন হইতে রক্ষা করিব। আমরা আপনাকেও উহাদের অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে নিরাপদ রাখিব। কুরায়েশগণ ইহা অবগত হইয়া তাহাদের নির্যাতনের মাত্র পুনরায় দিগুণ বাড়াইয়া দিল। সুতরাং মহানবী হিজরত করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। ইহাই হইল সর্বশেষ ফিতনা। যাহার ফলে খোদ মহানবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবাগণ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদุীনায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মর্মান্তিক
 আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অতঃপর ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) ... উরওয়া উবন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উরওয়া ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট এইরূপ পত্রই লিখিয়াছিল। উরওয়া হইতে বর্ণিত এই বিবরণ সম্পূর্ণ বিত্ধ্ধ।

## फल्ञय जीजा

##    

 রাসূলের, রাসুলের স্বজনদিগগর, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীীদের জন্য। यদি তোমরা অাল্লাহ ত‘‘অनाর প্রতি ঈমান রাখ। আার ঈমান রাখ আমার বাদ্দার মীমাংসা করার দিন याহা অবতীর্ণ কর্যিয়াছি তাহাতে। লেদিন দूই দল পরর্প্পর যুখোমুখী হইয়াছিল-অাল্লাহ থ্রতিটি বস্থুর উপর শক্তিমান।
 জন্য যুদ্দলক্ধ ধন-সশ্পদকে (গনীমত) বিশেষজূপে বৈধ করার কथা বর্ণনা করিয়াছেন। সশা্్র
 আর বিনা যুদ্ধে উহাদের হইতে যাহা লাভ হয় তাহাকে ‘ফায়’ বলা হয়। ব্যেন সক্কিসূজ্রে পাঁ ধন-সম্পদ, উত্তাধিকারীशীন অবস্शায় মর্রিয়া যাওয়া লোকদের ধন-সস্পদ ও বিষয় সস্পত্ত, জিযিয়া, থিরাজ এবং এই ধরন্রর অন্যান্য ধন-সশ্পদ।

ইমাম শাফিস্দ (র) সহ সেকালের আলিমগণণর ইহই অতিমত। কতক আলিমদের মতে
 সশ্পদ বনা হয় তাহােই পনীমতের সশ্পদ বলিয়া থাকেন। এজন্যই কাতাদা (র) এই আয়াত ज्ञारा पृरा शाশ<大র
 চার-পঞ্ৰমাংশকে মুজাহিদগণের স্বত্ণ ও অধিক্না এবং অক-পষ্মাংশকে আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বন্ট্ করিবার কथা বর্ণিত হইইয়াহে।

অবশ্য এই আয়াত ঘারা সূরা হাশররে আয়াতটি বাতিন হఆয়ার অতিমতটি প্রহণব্যোগ্য নয়़। কেননা এই আয়াত বদরের যুদ্ধ সংখখিত হওয়ার পরই অবতীর্ণ হইয়াছে। সূরা হাশরের
 সাথ্র ঘটনা বে, বদরের যুफ্ধের পর হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহের जবকাশ নাই। ইতিহাস ও জীবনী লেখকেরে সকল পधিতই এ বিষয় একমত। याহারা ফায় ও গনীমতের

जর্থ্র্ মধ্যে পার্থক্য করেন, তাহাদের মতে সৃরা হাশরেরে আয়াতে ফায়ের সস্পদদর কথা বিবৃত ছইয়াছে। এই আয়াতে বিবৃত হইয়াছ গনীমত্র সম্পদের কथা। याহiরা গনীমত ও ফাল্যের সশ্পদকে সমকানীন ইমাম বা রাষ্র্রপতির দায়িত্মে তাহার ইচ্ম মাফিক বন্টনের প্রবক্ত-তাহারা বলেন, সৃরা হাশরের আয়াত ও অই আয়াতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

आলোচ্য উন্gেशिত
 গাছি সূতাও হউক, তবুও ધক-পঞ্কমাংশ পৃথক করিয়া রাখার কথ্থা বলা হইয়াছহ। বেমন আল্মাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

"यাহারা গनীমতের স্পদ অন্যায়ভবে হূণ করে তাহারা কিয়ামর্তের দিন উহা লইয়াই সমুপস্থিত হইবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তাহার কৃতকর্মের প্রত্দিন দেওয়া হইবে। তাহদদর প্রতি অন্যায় করা হইরে না" (৩:১৬))।

आবূ জাফ্র রাযী (রা) রবী সৃত্রে আবুন আनীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট গনীমতের সশ্দদ ঊপস্থিত করা হইলে তিনি উহ পাচ্ভাগ করিয়া চার্রি-পঞ্টমাংশ্কে আলাদা কর্রিয়া जক-भক্মাংশ নিজে নিতেন। ইহাই হইন আল্লাহর অংশ। অতঃপর অবশিষ্ট সশ্পদকে পাঁচ ভাে বিত্ত করিতেন। উহার এক অংশ রাসৃলের, এক অংশ আাত্রীয়দদর, এক অংশ ইয়াতীমদের, অক অশশ মিসকীনদদর এবং অার অক অংশ পথচারীদের জন্য রাথিয়া দেওয়া হইত। অন্য ব্যাথ্যাকারণণ বনেন : এখান্ মূনত বরকতের জনাই আল্লাহর জন্য ও রাসূলের জন্য বনা হইয়াছে।

याइহাক (রা) বলেন : ইবন আর্木াস (রা) বলিয়াছ্নন : মহানবী (সা) নিজে না গিয়া সেনাবাহিনীর কোন উপদনকে যুক্ধের জন্য প্রের করিলে তহাদ্দর आনীত গনীমতকে পাঁচভাগে जাগ করিতেন এবং এক-প্কমাংকে পাঁচ ভাগ বিতক্ত করিতেন। অতঃপপর ইবৃন আব্বাস (রা)
 জন্য ‘ক-পপ্মমা!শশর কথাকে কাनাম্মর সূচ্না করার জন্য বনা হইয়াছে। নতুবা আকাশ ও


 অলেকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন ভে, আল্নাহ এবং তাহার রাসৃলের অংশ একই। এই
 (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

এক লোক বলেন : আমি ‘ওয়াদীউল কুরার্যে’ মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইনাম। তখন তিনি অপ্পের পৃষ্ঠে উপবিষ্ঠ ছিলেন। আমি জিঞ্ঞাসা করিলাম : হে আল্াাহর রাসূন গनীমতের সশ্পদ সশ্পর্কে আপনার অতিমত कि? মহানবী (সা) উত্তর কর্রিলেন : উহার এক-পঞ্চমাংশ आ/্ধাহর জন্য এবং অবশিষ্ট চারি जংশ Mেনাবাহিনীীর জন্য। आমি আবার জিঞ্ঞ্সা করিলাম, কাহারও জন্য অতিরিক কিছू নেওয়া যাইবে কিনা ? হ्यूর (রা) উত্তর

করিলেন : কিচূই নয়। তোমার দেছ ইইতে বে তীরটি খুলিয়া আনিবে উহার অধিকারও তোমার মুসলিম ভাইর চেে্যে cেশী তোমার নাই।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদরর নিকট ইমরান ইবন মূসা (র) ... হাসান (র) ইইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। হাসান (র) তাহার সম্পদদর অক-পঞ্চমাংশের জন্য ওসীয়াত করিয়াছছন।
 निজের জন্য রাথিয়াছুন।

এ বিষয় ইমাদদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আनी ইবন আবূ তালহা (র) ইব্ন आব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বনিয়াছেন : গনীমতের সশ্পদ পাচ ভাগে বিভঔ্ত করা হইত। টহার চারিতাগ যাহারা লড়াইয়ে অংশ প্রহ কর্য়য়েছ তাহাদিগক্ক দেও্যা হইত। আর একভাগকে চারি जংশে ভাগ করিয়া একাং্শ আন্নাহ ও রাসূলের জন্য রাথা হইত। যাহা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের জন্য হইত উशা রাসূলের আত্রীয়-ব্বজনের জন্য হইত। মহানবী (সা) অক-পধ্চমাংশ इইতে কিছুই গ্রহণ করিত্ন না।

ইবনন আব̨ হাতিম (র) বনেন :আমাদের নিকট আমার পিত ... আবদুন্নাহ ইবন উবায়দা
 করিয়াছেন। তিনি বলেন : যাহা আল্লাহ্র জন্য রাখা হইয়াছে উহা ঢাহার নবীর জন্য, আার
 সূলায়মান (র) আত ইবৃন আiবূ রিবাহ হইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ এবং তাঁার রাসৃলের জন্য বে এক-পঞ্চমাশ রাখা হইয়াছে তাহ দ্যারা একই जংশ বুঝায়। ইহাকে মহানবী (সা) ইম্মা মাফিক ব্যবহার করিতে পারিতেন। আল্লাহ্ এই এক-భঋ্কমাশ্কে তাঁহার নবীর ইচ্ম মাফিক
 ইমাম আহমদ (র) <র্ণিত হাদীসে এই মতবাদের অভিমত বিদ্যমান। ইমাম আহমদ (র) বलেन:

आমাদের নিকট ইসহাক ইবন ঈসা (র) ... মিকদাদ ইব্ন মাদিকারব কিন্দী (র) হইতে বर्ণনা করিয়াছেন। তিনি উবাদা ইবৃন সামিত, আবূ দারদা, হারিস ইবন মুঅাবিয়া কিন্দী (রা)
 নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আবূ দারhা উবাদার নিকট জিঞ্ঞসা করিলেন : হে উবাদ! মহানবী (সা) অমুক অমুক যুc্ধ গনীমতের এক-পభ্পমাংশ বিষয়ে কি কথা বनिয়াছেন। উবাদা (রা) জবাব দিলেন : মহানবী (সা) অমুক যুদ্ধে ৮কটি উষ্ট্রের আড়ালে ひাকিয়া সাহাবীগণ্ক নামাय পড়াইয়া ছিলেন। সাनাম ফিরাইয়া মহানবী (সা) দাড়़াইয়া পেলেন
 এই পxম্রে উপর জামার কোন হক নাই, जশ্শ নাই। তোমাদের সাথেই এক-পপ্পমাং্। আর এই এক-পষ্ক্মাংলশশর সশ্পদও তোমাদের মধ্যে বিত্রণ করি। সুত্রাং ছোট হউক বড় হউক একটি সूঁচ বা সूँত হইলেও তাহ ঢোমরা যথাস্হানে উপস্থিত করিবে। অন্যায়জাবে গোপন করিয়া রাখিব্বে না, থিয়ানত করিবে না। খিয়ানত হইন নজ্জা পাওয়ার কারণ এবং পনীমতের সশ্পদ অন্যায়াাবে হরণকারীর জন্য রহিয়াছে ইহকান ও পরকালে আधেের শাষ্তি। आর

নিকটতম দূরতম সকন লোকদের সাথে আল্মাহর পথে জিহাদ করিয়া যাও। আল্লাহর পথে কোন ডৎসনাকারীর ভৎসনার দিকে লক্ষ করিবে না। দেশে বিদেশে সকল অবস্থায় আাল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেথাকে প্রতিষ্ঠিত কর, মানিয়া চন। আার আল্ধাহুর পてথ জিহাদ করিতে থাক।
 হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই হাদীসটি 'হাসান’ হাদীস। সিহাহ সিত্তাহর কোন কিতাবেই উল্লেথিত সন্দে অমি দেখি নাই। কিনু ইমাম আহমদ (র)ও অই হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর ইমাম আবূ দাটদ ও নাসাঔ (র) আমর ইব্ন అআইব, তহার পিত, তাহার দাদা
 থিয়ানতের নিষ্ধ্জতার বিবরণ সম্থলিত অক হাদীস বর্ণনা করিয়াহে।
 थাকিয়া সাহাবীণণকে নামাय পড়াইয়া ছিলেন। সালাম ফিরাইবার পর সেই উট্ধটির দেহ হইতে কিছ্ পশম নিয়া বলিলেন : তোমাদের গনীমতের সশ্পদ ইইতে ইহার ন্যায় সশ্পদও অক-পষষমাংশ্ ব্যতীত আমার জন্য বৈধ নহে। আর এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্বেই বিতরণ করা হয়। এই হাদীলেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ।

মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ হইতে নিজের জনা গোলাম বা দাসী বা ঘোড়া অথবা ंতরবারি ইত্যাদি দ্রব্য সামখী নির্বাচন করিতেন। बেমন ইহার সমর্থন মুহাম্মদ ইবন সিরীী ও আযর শাবী (র) বর্ণনা করিয়াছছন এবং ইহািিগকে অনুসরণ করিয়া বহু আলিম হইতে হাদীস বর্ণিত রহহয়াহে।

ইমাম আহ্মদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (র) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন ‘যুলকফিকার’ তরবারি গनীমতজ্kপপ মহানবী (সা)-এর নিকট आসিয়া ছিন। ইश সেই তরবারি ছিন, ব্ব বিষয় উহৃদের দিন স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল।

आয়িশা (রা) বলেন-মহানবী (সা)-এর ग্তী সুফিয়া (রা)-কে এইভাবে অর্থা গনীমতের সশ্পদকূণপ মহানধী (সা) পাইয়াছ্লেন। ইমাম আবূ দাউদ তাহার সুনান্ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আব̨ দাউদ (র) তাহার সুনানে আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস উজ్ફৃত করেন এবং ইমাম তিরমিयী (К) ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্গাহ (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছছন। ইয়াযীদ ইবุন আবদুল্নাহ বনেন :

आমি গোশালায় বসা ছিলাম। ইঠাৎ এক লোক হাত্ এক থ্ চামড়া নিয়া আমার নিকট পরেশ করিন। চামঢ়া খণ পাঠ করিয়া দেথিতে পাইনাম বে, ইহাতে এই কথা লেখা রহিয়াছে : " $ম$ সাম্মদ রাসূলুন্লাহর পক্ত হইতে বনী যুহইব ইব্ন কায়েসের নিকট। তোমরা যদি মনে প্রাণে এই সাক্য দাও বে, আল্gাহ ত'আানা বাতীত অन্য কোন মাবূদ নাই, মুহাম্মদ তাঁহার <্রেরিত
 নবীর অংশ এবং বभ্ধুদের অং্শ দিয়া দাও, তবে তুমি আन्नाহ ও তাঁার রাসৃলের নিরাপত্তাধীন হইয়া গেলে।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম : তোমাকে ইহা কে লিথিয়া দিয়াছে। উত্তর করিল : মरानयी (সা)।

[^3]এইসব হাদীসসমূহ দ্বারা আমাদের উল্লেথিত অভিষ্ট নক্ষ্ প্রমাণিত হয়। এজনাই অনেক লোকে বनিয়াছছন বে, ইহ বিশেষতাবে মহানবী (সা)-এর জনাই ছিন। আল্লাহ্ ঢাঁার প্রতি সালাম ও রহমত বর্ষণ করুন।

অন্য ইমামগণণর অভিমত হইন, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমসাময়িক ইমাম বা রাষ্ট্রপতিগণণর ব্যবহারাধীনে থাকিবে। লে মুসনমানদ্দর কন্যাণমূলক কাজ্জ ইহ ব্যবহার করিবে। বেমন ‘ফায়’ এর সম্পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের শায়খ ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) সহ পৃর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমগণ এই অভিমতেরই প্রবক্ত এৰং সমম্ত অভিমতের মধ্যে ইহাই সঠিক। এই বিষয়ীি প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের এখन অবগত ₹ఆয়া উচিত বে, গনীমতের সস্পদ হইতে মহানবী (সা)-এর জন্য বে রক-পభ্বমাং্শ সং্রক্ষিত রহিয়াহ, উহা তাঁার ইন্তিকালের পর কিক্রেপে ব্যবशার হইবে। এই বিযয়ও ইমামগণ হইতে বিভিন্ন অভিমরের উল্gেখ পাওয়া যায়।

কতক লোকের অভিমত হইল-ইহা সমসাময়িক ইমাম বা থলীফাতুল মুসলিমীন ব্যবহার করিবেন। আবূ বকর, আनो (রা), কাতাদা (র) সহ এক জমাআত লোক ইইতে এইর্রপ অভিমত বর্ণিত ইইয়াছে। আর ইহার সমর্থন 'มারফূ' সনদ বিশিষ্ঠ হাদীসও বর্তমান। অন্য লোকদের অভিমত হইল, ইহ মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজ্জ ব্যয়িত হইবে। কতক লোকের মতে ইহ আয়াতে উল্নেখিত অবশিষ্ট শ্রেণীখলির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। বেমন ইয়াতীম, মিসকীন, মহানবী (সা)-এর আত্রীয় এবং পথচারী লোকগণ। ইবৃন জারীর (র) এই মতবাদকেই এহণ করিয়াছেন এবং ইরাকের অকদল আনিম এই অতিমত পোষণ করেন। এই অভিমতও প্রকাশ করা হইয়াছ্ বে, গनীমত্রে এক-পঞ্চমাংশ সমুদয়ই মহানবী (সা)-এর আত্তীয়দদর হক এবং তাহারাই ইহা ভোগ করিবার আসল অধিকারী। ভেমন ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন :

আমাদ্র নিকট হারিস (র) ... মিনহান ইবন আমর বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাশ্মদ ইব্ন আनী ও আनी ইবন হ্যাইনের নিকট গনীমতের এক-পঞ্পমাশ সম্পর্কে জিঞ্ঞাস করিলাম, আল্াা পাক কুরআনে ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারীদের কথা বলিয়াছনে, তাহারা কি উহা পাইবে না ? তাহারা উতয় উত্তর করিলেন : উহা দ্যা আমাদের ইয়াতীমণণ এবং আমাদের মিসকীনগণকে বুঝান হইয়াছে। তাহাই উহ ভোগ করিবে।

সুফিয়ান সাওরী, আব̨ নুআইম ও আবূ উসামা (র) কা<়ুস ইব্ল মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা

 जং্টিি কथা উল্gেখ করিয়া কাनाম উদ্বেধন করিয়াছছন মাত্র। নতুবা ইহকান ও পরকাল সবকিছুর সার্বভডৗীম মানিকানা আল্gাহর।

जতঃপর এই দুইটি जংশ নইয়া মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর পর মানুভ্বের মৃ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইন। কতক লোকে বলিলেন : এই অংশ দুইটি তাহার পরবর্তী খলীফা ভোগ করিবেন। কতক বনিলেন : মহানবী (সা)-এর আত্রীয়-স্ষজনগণ ভোগ করিবেন। কতকে একমত হইয়া এই সিদ্জান্ত গহণ করিলেন বে, আল্নাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরজাম,

অস্ত্র-শস্ত্র, यানবাহন ইত্যাদি সং্গহ করার কাজে এই দুই অংশের সম্পদ ব্যবহার হইবে। সুতরাং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে এইর্রপই হইয়াছিন। আ'মাশ (র) ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ও উমর (রা) তাহারা উভয়ই তাহাদের খিলাফতকালে জিহাদের অন্ত্রশশ্ত্র সংপ্পহ করার কাজে এই দুই অংশের অর্থ ব্যয় করিতেন। সুতরাং আমি ইবরাহীম (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় আলী (রা)-এর অভিমত কি? তিনি উত্তর করিলেন : তিনি এই বিষয় খুবই কঠোর। বহু সংখ্যক আলিম এই মতবাদেরই প্রবক্তা।

তবে আত্রীয়-স্বজনের অংশটি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণকে প্রদান করা হইত। কেননা বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণ বনী হাশিম গোত্রের লোকদিগকে জাহিনী যুগে ও ইসলামের প্রথম দিকে সর্বকাজে সহযোগিতা প্রদান করিত। উহাদের সাথে মহানবী (সা)-এর এবং মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য শি'আবে আবূ তালিবেও তাহারা বন্দী হইয়াছিল। তাহারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করিয়াছিল। বংশীয় ও আত্যীয়তার সম্পর্কের খাতিরে এবং আবূ তালিবের কথা মানিয়া উহাদের কাফিরগণও মুসলমানদের সহযোগিতা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে বনী আবদ শামস এবং বনী নওয়াফিন্ন গোত্রের নোকগণ যদিও মহানবী (সা)-এর সম্পর্কে চাচাতো ভাই হইত বটে, কিন্নু তাহারা এ ব্যাপারে আদৌ কোনর্দপ সহযোগিতা প্রদর্শন করে নাই। বরং তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, কুরায়েশগণকে রাসৃলের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে এবং যুদ্ধ করিবার জন্য লেলাইয়া দিয়াছে। এই জন্যই আবূ তালিব তাঁহার সূদীর্ঘ কবিতায় উহাদের কঠোর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। যেমন তিনি তাহার ভাষায় কবিতার এক স্থানে বলিয়াছেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { جزى اللَ عناعبد شمس ونوفلا * عــــوبــة شـرعـاجـل غــــر اجـل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لـقد سفهت احلام قـوم تبدلـوا * } \\
& \text { ونحن الصمـيم مـن ذوابـة هاشم * * وال قصى فـى الـخطوب الاوائـل }
\end{aligned}
$$

(আল্লাহ পাক আবদ শামস ও নওয়াফিলদের ন্যায় বিচার করুন। তাহাদের ঊপর আল্লাহর নিকৃষ্ট্ম শাস্তি আপতিত হউক। উহারা স্বগোত্রীয় লোকদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। আত্রীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে নাই। উহারা নিজেরাই ইহার বাচ্তব প্রমাণ। উহারা ভদ্রতাও রক্ষা করে নাই। উহারা জাতির স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে। বনী থানফের লোকেরা আমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করিয়াছে এবং আমাদের সাথে হিংসা ও দঙ্大ে नিপ্ত। অথচ আমরাই হাশিম গোত্রের মূল উক্লেশ্য এবং জাতীয় মেরুদত্তকে স্থির রাখিয়াছি, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আর কুসাই বংশের শান ও মর্যাদাকে রক্ষা করিয়াছি।)

যুবায়ের ইব্ন মুতয়িম ইব্ন আদী ইব্ন নওফিল (র) বলেন : আমরা উসমান ইব্ন আফ্যেন অর্থাৎ ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদ শামসের সাথে মহানবী (সা)-এর নিকট গমন করিলাম। অতঃপর আমরা বলিলাম : হে আল্মাহর রাসূল! আপনি বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকদিগকে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হইতে বিষয় সম্পদ দান করিয়াছেন এবং আমাদেরকে পরিহার করিয়াছেন। অথচ আমরা এবং তাহারা আপনার নিকট

বংশীয় মর্যাদায় একই। মহানবী (সা) উত্ত্র করিলেন : বনী হাশিম গোত্র ও বনী মুত্তালিব গোত্র একই বব্তু, দूই নয়। ইমাম মুসলিম (র) ইशা বর্ণনাকারী। এই হাদীস কোন কোন বর্ণনায় এইส্রপ উন্লেখ রহিয়াছে বে, তাহারা আমাদের মধ্যে জাহিনী যুগে ও ইসনামী যুপের কোন সময়ই ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। জুমহূন উনামায়ে কিরাল্মে মতেও বনী হািিম ও বনী মুত্তালিব অভিন্ন সশ্প্রদায়।

ইবุন জারীর (র) ও অन্যান্য লোকের অভিমত অই বে, গনীমত পাওয়ার অধিকারী বনী হাশিম গোর্রের লোকগণ। খুসাইए (র) মুজ্জাহিদ হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্লাহ পাক বনী शাশিম গোত্রের মধ্যে ফকীর-মিসকীন থাকিবে একथা পৃর্বাহেই অবগত হইইয়া তাহাদর জন্য यাকাতের স্থলে গনীমতের অক-পঞ্চমাংশশর ব্যব্ছা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে আর এক বর্ণনায় উল্নেখ রহহ্যাছে বে, যাহাদের জন্য যাকাতের মান আহার করা হারাম ঢাহারা ইইলেন

 করা হারাম। আমার নিকট ইউনুস ইবন আবদুল আनা, আবদুল্নাহ ইবৃন নাফি, আবূ মাশার ও সাঈদ̆ন মুকরিবী ধারাবাহিকজাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদুন মুকরিবী বলেন : নজদ্রা
 লिशिলে ইব্ন আব্বাস পতিউত্তরে লিখিলেন বে, আমরা বলি, আমরাই রাসূলের আত়্ীয়-স্বজন।
 লোকই মহানবী (সা)-এর আত়্ীয়-স্বজন। এই হাদীসটি বিটদ্দ । মুসলিম, আবু দাউদ, তিনমিযী, नाসাউ এই হাদীসটি সাঈদ মুকরিবী (ন) ইয়াयীদ ইব্ন হারমুয হইতে এইजাবে বর্ণনা করিয়াছছন বে, নজদা (র) উব্ন আব্রাস (রা)-এর নিকট আত়্ীয়-স্ষজন কাহারা এই কथা জিজ্ঞাসা কর্যিয়া পত্র निথিয়া হিলেন। অতঃপর जাহারা "আমাদের সম্⿹্রদায় ইহা অস্বীকার করে" এই পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণিত সনদ̆ আবূ মাশার নজীহ ইব্ন আবদুর রহমান মাদানীর নাম অতিরির্ত উল্নেখ রহিয়াছে। অথচ এই সনদ্দ দুর্বলততর অভিয্যো বিদ্যমান।

ইব্ন আব̨ হািম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... ইব্ন আব্মাস (রা) ছইতে বর্ণনা করিয়াছছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমাদের জনা মানুবের হাতের ময়না (যাকত) হইতে বিরত রখিয়াছি। তোমাদের জন্য রহিয়াছে গনীমতের এক-পঞ্ষমাং, याহা দারা ঢোমরা ধনী হইবে বা যাহ তোমাদের জন্য यथেষ্য। এই হাদীসের সनদটি অতি চ্মeকার ও ‘হাসান’। সনদদ বর্ণিত ইবরাহীম ইব্ন
 ইব্ন মুঈন (র) <লেন : এই লোক ‘মুনকার’ হাদীস বর্ণনা কর্রিয়া থাকে। জান্ধাহই সর্বঙ্ঞ।

 মধ্যে মতবিরোধ হইয়াহে। এ বিষয় দুইটি অভিময়র উল্নেখ পাওয়া যায়। মিসকীন ঐ ঐকল লোককে বলা হয় যাহাদের নিজদের নূনতম প্রয়োজন পৃরণের দ্রব্য-সামপীী অভাব। উপরোত্ত
 অতিক্রমকালে নামায কসর পড়িতে হয় এবং ঐ সময় তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনন করার ক্ষমতা থাকে না। ইহার বিশদ আলোচনা সূরা বারাআতের সাদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইনশাআল্লাহ করা ইইবে। আল্লাহই আমাদের ভরসা ও নির্ভরতার স্থল।
 আল্নাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাঁহার রাসূলের নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখ, তবে শরীআত তোমাদের জন্য যে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ নিরূপণ করিয়াছে তাহা মানিয়া চল। এইজন্যুই বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্মাহ ইবন আব্বাস (রা) আবদুল কায়েসের মিশনকে উপলক্ষ করিয়া হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা) উহাদিগকে বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে চারিটি কাজের আদেশ এবং চারিটি কাজ হইতে বিরত থাকার কথা বলিব না ? আদেশসূচক কাজ্খলির প্রথমটি হইল, আল্মাহর প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর বলিলেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ তোমরা জান কি ? উহার অর্থ হইল আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোন মাববূদ নাই, মুহাম্ (সা) তাঁহার রাসৃল’ এই সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয় নামায আদায় করা, তৃতীয় যাকাত দেওয়া, আর চতুর্থটি হইল গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা। এইভাবে হাদীসটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করাকে ঈমানী কাজ বলা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র)ও তাহার কিতাবে 'গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ঈমানী কাজ' এই শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করিয়া ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে এই হাদীসকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই বিষয় বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘শরহে বুখারী’ কিতাবে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।


 হইল, এখানে আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধের দিন হক ও বাতিলের পার্থক্য করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকুলকে যে উপকার করিয়াছেন এবং হকপন্ছীদের প্রতি বিভিন্ন নিয়ামত দান করিয়াছেন তৎপ্রতি ইংপিত প্রদান করা ইইয়াছে। এই দিনটির তিনি নাম রাখিয়াছেন ‘ইয়াওমুল ফুরকান’ বা পার্থক্যের দিন 1 কেননা ঐদিন আল্লাহ পাক ঈমানের কালেমাকে বাতিল কালেমার উপর বিজয়ী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন্, তাঁহার দীনকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাঁহার নবীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁার দলকে করিয়াছেন বিজয়ী।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ‘ইয়াওমুল ফুরকান’ দ্বারা বদরের যুক্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে। কেননা ঐ দিন আল্লাহ পাক হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্তরূপে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হাকিম (র) এই হাদীসের বর্ণনাকারী। এমনিভাবে মুজাহিদ, মিকসাম, উবায়দুল্নাহ ইবন আবদুল্নাহ, যাহহাক, কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র) সহ অনেক লোকই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্মার বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে।

আবদুর রায়্যাক (র) ... উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াও্মুল ফুরকান দ্বারা আল্মাহ পাক সেই দিনটির কথা বুঝাইয়াছেন যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। সেই দিনটি হইল বদরের যুক্ধের দিন। আর ইহাই হইল মহানবী (সা)-এর উপস্থিতিতে সর্ব প্রথম যুদ্ধ। মুশরিকদের সরদার উতবা ইব্ন রবীআও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সুতরাং উভয় দল বদর প্রান্তরে রমযান মাসের উনিশ বা সতের তারিখ জুমুআর দিন মুখোমুখী হইয়াছিল। এই যুক্ধে মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে। আল্লাহ মুশরিকদেরকে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদের সত্তর জন লোকের উর্ধ্রে নিহত হইয়া ছিল, আর বন্দীর সংখ্যাও ছিল অনুরুপ।

হাকিম (রা) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আ'মাশ (র) ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ দিনটি ছিন লায়লাতুল কদর। সুতরাং তোমরা রামযানের শেষ এগার দিন অবশিষ্ট থাকার রাতে লায়লাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর। কেননা ঐ দিনের সকাল বেলাই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে আবদুল্নাহ ইবন যুবায়ের (রা) হইতে জা'ফর ইব্ন বুরকান (র) অক লোক সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন হ্মাইদ (র) ... আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুলমী বলেন : হাসান ইব্ন আनী বলিয়াছেন : "সতেরই রমাযান পার্থক্য রাত্রতেই দুই দল মুখোমুখি হইয়াছিল"। এই হাদীসের সনদ বিখদ্ধ ও শক্তিশালী। ইব্ন মারদুবিয়া (র) আবু আবদুর রহমান আবদুল্নাহ ইব্ন হাবীব (র) আনী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রমযান মাসের সতের তারিখই ছিল দুই দল সৈন্য মুখোমুখি হওয়ার রাত্রি এবং পার্থক্যের রাত্রি। দিনটি ছিল জুমুআর দিন এবং সময়টি ছিল ভোরবেলা। ইহাই মাগাযী রচনাকারী ও জীবনী লেখকদের নিকট বিখુদ্ধ অভিমত।

মিসরের তৎকালীন ইমাম ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব বলেন : বদরের যুদ্ধ সোমবার অনুষ্ঠিত হইইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই মতবাদকে কেহ গ্রহণ করে নাই। জুমহূর উলামায়ে কিরামের অভিমতই ইহার উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

8২. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকট-প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা ছিন উপত্যকার দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী কাফেলাটি তোমাদের অপেক্ষায় নিম্নভূমিতে ছিল। তোমরা यদি পরশ্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাহিতে, তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য দেখা দিত। সুতরাং যাহা হওয়ার ছিল, আল্লাহ তাহা

সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন। কারণ হইল যাহারা ধ্ৰংস ইইবে তাহারা যেন সুম্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া ধ্নংস হয় এবং যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারাও যেন সুস্পস্ট প্রমাণ পাইয়া জীবিত থাকে। আল্লাহ সর্বশোতা সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে পার্থক্য করার দিন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পৃর্বকালীন দৃশ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্মাহ বলেন, সেই সময়টির কথা তোমরা স্বরণ কর, যখন তোমরা মদীনার নিকটবর্তী লোকালয় ও উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিলে। আর মুশরিকগণ মদীনার দূরপান্তে মক্কার নিকটতম উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিল। এদিকে আবৃ সূফিয়ানের নেতৃত্বে উষ্ট্রারোহী বাণিজ্যিক কাফেলাটি তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে অর্থাৎ সমুদ্র উপকৃলে ছিল। তোমরা এবং মুশরিকগণ যদি পূর্বে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে তবে তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য সৃষ্টি হইত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াহইয়া ইবন ইবাদ ইব্ন আবদুল্নাহ ইবন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন : যদি তোমাদের মধ্যে ও উহাদের মধ্যে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে চুক্তি বা অংগীকার হইত, তখন তোমরা উহাদের সংখ্যাধিক্য ও তোমাদের স্বল্পতার কথা অবহিত হইয়া উহাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে না। কিন্তু আল্মাহ্ বিষয়টি মীমাংসার জন্য এইর্গপ করিয়াছিলেন এবং বাস্তবে তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের অনিচ্ছায় তাঁহার কুদরত দ্মারা ইসলাম ও তাহাদের অনুসারিগণের সম্মান রক্ষা করেন এবং শিরক ও উহার অনুসারীদিগকে পদানত ও অপমানিত করাই ছিল তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আদিম ফায়সালা। সুতরাং তিনি দয়াপরবশশ এ বিষয় যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাই করিলেন।

কা‘ব ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) এবং মুসলমানগণ কুরায়েশের বাণিজ্যিক কাফেলার ধন-সম্পদ হহ্তগত করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বাহির ইইয়াছিনেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাহাদিগকে এবং তাহাদের শর্র্রদিগকে একটি অনির্ধারিত স্থানে একত্রিত করিলেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : ইয়াকুব (র) ... উমাইর ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সুফিয়ান উষ্ট্রারোহী কাফেনাটি নিয়া সিরিয়া হইতে অগ্থসর হইতেছিল। এদিকে আবূ জাহেনও দলবল নিয়া মহানবী (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ হইতে তাহাদের কাফেলা রক্ষণার্থে মক্কা ইইতে রওয়ানা হইয়াছিল। পরিশেষে উভয় দল বদর প্রান্তরে আসিয়া একত্রিত হইল। কোন দলেরই কোন দল সম্পর্কে খবরাখবর ছিল না। শেষ পর্যন্ত বদরের পানির কুয়ার নিকট মিলিত হইয়া পরশ্পরের মধ্যে জানাজানি হইল।

মুহাষ্ ইব্ন ইসহাক (র) মহানবী (সা)-এর জীবনীত লিখিয়াছেন : মহানবী (সা) স্বীয় উশ্mেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সফরার নিকটবর্তী স্থানে পৌছাইয়া বস্বস ইব্ন আমর ও আদী ইব্ন আবূ যগবা জুহনীদেরকে আবূ সুফিয়ানের খবর সং্্রহের জন্য খুচ্তচরূপে প্রেরণ করিলেন। উহারা পথ চলিতে চলিতে বদর প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল এবং উষ্ট্র দুইটিকে টিলার উপর বাঁধিয়া রাখিয়া মোশক ভরিয়া কুয়ার নিকট পানি আনিতে গেল। তাহারা সেখানে দুইটি বালকের মধ্যে এই বিতর্ক খনিতে পাইলেন যে, এক অপরকে বলিতেছে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর না কেন : দ্বিতীয় বালকটি উত্তর করিল, আগামীকল্য বা পরঙ কাফেনা

আभিবে, তখন তোমার ঋণ পরিশিশাখ করিব। এই কथা 〒নিয়া বসবস ও আদী তাহাদের উষ্ট্রের পৃ<্ঠে আরোহণ করিয়া তড়িঘড়ি চলিয়া আসিয়া মহানবী (সা)-কে সংাদাদ জানাইল।

ইত্সসর্র জবূ সৃফিয়ান ভেহেছু সংশ়্ের মধ্যে ছিন, তাই সে কাফেলাকে পিছে রাখিয়া সেथানে आসিয়া ঊপস্থিত হইন এবং মাজদী ইবৃন আমরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিন, এই পানির কৃপপর নিকট কোন অপরিচিত লোক দেথিতে পাইয়াহ কি? সে উত্তু কর্রিল : না কোন লোক লেখি নাই। তবে দুইজন উট্ধ্রারোহী লোককে দেখ্য়াছি। তাহারা এই টিলার উপর


 সুতরাং সে অত্ তাড়াতাড় চনিয়া গিয়া কাফেন্না চলার গতিপথথ পরিবর্তন করিল এবং সমুদ্র উপকূল ধর্যিয়া জগসর হইতে লাগিন। লে নিজ কাফ্েোকে বিপদমুক দেথিয়া কুরায়েশের নিকট ৫ই বলিয়া লোক পাঠাইল बে, আল্লাহ ত'আলা আমাদের কাফেলাকে এবং আমাদ্র ধন-সস্পদ ও লোকদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সুত্রাং তোমরা মক্কার দিকে ফিির্য়া যাও। কিত্হু আবূ জাহেন বলিল : আ/্লাহর শপথ ! आমরা এখনই ফিরিয়া যাইব না। আমরা বদর প্রাত্তর উপস্তিত হইব। কেননা বদর বাজার জরবের মধ্যে একটি বিথ্যাত বাজার। আমরা সেখানে তিন দিন অবস্शান করিব। সেখানে আযরা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আহার করিব, উ咩 যবাহ করিব, মদ্যপান করিয়া যৃর্তি করিব। আমাদের ভৃত্ত ও দাসীগণ মনের মত পানাহার করিয়া আনন্দ করিবে। সমষ্ঠ আরবের লোক আমাদ্দর এই আগমন্নে কথা שনিবে এবং বদর প্রান্তর আমাদের आগমनी শ্থৃতি চিরদিন বুকে ধরিয়া রাখিব্ব।
 তোমাদের ধন-সশ্পদ ও নোকজনকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সুত্রাং তোমরা দেশে চলিয়া যাও। তাহার কथামত বনী যুহায়েরের লোকগণ চলিয়া গেন, তথায় আর কাল-বিলষ করিল

 হইঢে বর্ণনা করিয়াছে। ইব্ন যুবাঁ্যের (র) বলেন : মহানবী (সা) বদর প্রান্তরের নিকট্ট
 যুবায়ের ইবৃন आওয়ামকে নির্বাচন করিয়া ত্টচররূপে তথ্য লওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা भানির কৃপের নিকট পৌঁছিয়া তथায় বনী সা‘দ ইব্ন আलের এক ভ়ত্য এবং বনী হাজ্জাজের এক ভৃত্যকে পাইয়া ধর্যিয়া আনিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত করিল। এই সময় মহানবী (সা) নামাব্ দাঁড়াইয়া ছিলেন। অতঃপর সাহাবীগণ উহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কাহারা ? ভ্ত্যদ্য় উত্র করিল, আমরা কুরায়েশের পানি বাহক। আমাদের
 বলিল : তোমরা আবৃ সুফিয়ানেন লোক। অতঃপ্র উহাদিগকে মারধর ৫তু কর্য়া দিন। উহারা নিজদিগকে आবূ সুফ্যিয়ান্রে লোক বনিয়া পরিচ্য দিলে মারধর বক্ধ কর্রিন। এদিকে মহানবী (সা) নামাय শেষ করিয়া সানাম ফিন্রাইয়া বনিলেন : যখন উহারা সত্য কথা বলিতেছিন তথন তেমরা উহাদেরকে মারধর করিলে। আর যখন মিথ্যা কথা বলিল, তথন

ছাড়িয়া দিলে। আল্লাহর শপথ! ইহারা কুরাఙ্য়শের লোক। আমাকে জানান হইয়াছে বে, ইহারা
 হইলে ভৃত্ত্য় বলিল : তাহারা এই টিলার অপর পার্শ্বে দুই একটি উপত্যাকায় অবস্থাল করিত্তে। এই টিলাটির নাম ছিল আাকনকন টিला। অতঃপর মহানবী (সা) উशাদেরে
 মহানবী (সা) আবার জিঞ্sাসা করিলিন : স্থ্যায় কত ইইবে ? উহারা বলিল, তাহ আমরা
 ঊত্তুর করিল : একদিন নয়़ঢ এবং একদিন দশটি করিয়া যবাহ হয়। অতঃপর মহননী (সা) বनिলেন : উহারা সং্থায় নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে হইবে। অতংপর মহানবী (সা)
 উত্র করিল, উতবা ইবূন ববীज, শায়বা ইবূন রবীঅা, आবুল বাখতারী ইবন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিযাম, নএয়াखেন ইব্ন খুইয়াनीদ, হারিস ইব্ন आমির ইব্ন নওফিন্, তুআইমা ইবৃন आদী ইবৃন নওফিন, নজর ইবৃন शারিস, যামআ ইব়ন আসও্যাদ, आবূ জাহেল ইবৃন হিশাম, উমাইয়া ইবন খাनফ, নবীয়াহ ইবন হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ ইবন হাজ্জাজ, সুহায়িন ইবৈন আমর এবং আমর ইবন আবৃঊদ প্রমুথ নেতৃবর্গ রহিয়াহে। অতঃপ্র মহানবী (সা) তাহার সাথীগণকে সম্থেধন করিয়া বলিলেন : মকা তাহার কলিজার ఫুকরাজলি তোমাদের কাহে পেশ করিয়াছে, जোমরা তাহ গ্রহ কর।"
 (র) जই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বে, সা‘দ ইব্ন মাআয (রা) বদরের যুদ্ধের দিন দুই দল সেনা মূখোমুথি অবস্থানকালে মহানবী (সা)-কে বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার জন্য একটি झૂপড়़ কর্রিয়া দিতে চাই। आপনি जাহাত অবস্शান করিবেন এবং আপনার সওয়ারী थাকিবে। बপর দিকে আমরা শজ্রু সাথে লড়াই করিতে थাকিব। আল্ধাহ্ পাক यদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন এবং সম্মান রক্ষ্ করেন, তবে তে আল্মাহ্র eকর্রিয়। আমরা ইহই আশা করি।







অ:তঃপর হহানবী (সা)-এর জন্য একটি גুপড়़ নির্মাণ করা হইন। তাহাতে মহানবী (সা) ज!ূ বকর (রা) ব্যতীত आ!র কেহ থাকিত না।





আলোচ্য মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন :

এই আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহর নিদর্শন ও বাস্তব প্রমাণসমূহ উপলব্ধি করিবার পর যাহারা আল্লাহর নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া চিরঞ্জীব থাকিতে চায় থাকুক।

এই ব্যাখ্যাই উত্তম ব্যাখ্যা। ইহার সার হইল যে, আল্লাহ পাক বলেন- কোন রূপ পূর্ব ঘোষণা ও শর্ত ব্যতিরেকেই তোমাদিগকে তোমাদের শত্রুর সাথে একই স্থানে সমবেত করিয়াছি। উদ্দেশ্য হইল, তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া উহাদের উপর বিজয়ী করা এবং সত্য কালেমাকে বাতিল কালেমার উপর সমুন্নত করা যেন সকল মানুষের নিকট ইহা সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য যুক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার পর যেন কাহারও জন্য দলীল প্রমাণ ও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। সুতরাং এখন যাহারা ধ্ধংস হইবে তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্বংস হইবে অর্থাৎ এমনিভাবে ঈমানদারগণও ঈমানকে শাশ্বত সত্য ভাবিয়া এবং যুক্তি প্রমাণ জানিয়া শ্তনিয়াই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চির অমরত্ব লাভ করিবে। কেননা ঈমানই ইইতেছে প্রাণ ও জীবন এবং ইহা দ্বারাই ইহকাল পরকালে বাস্তবিক অর্থে জীবিত থাকা যায় ।

আল্নাহ তা‘আলা কালামে পাকে অন্যত্র বলিয়াছেন :

'যযাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এমন একটি আলোকবর্তিকা দান করিয়াছি, যাহার সাহায্যে মানুষের মধ্যে চলে" (৬ : ১২২)

আয়িশা (রা) মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় বলেন : যাহারা ধ্বংস হইবার তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্মংস হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা যাহাকিছু করিয়াছে তাহা মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা
 দু‘আ প্রার্থনা, আহাজারী, সাহায্য ও আশ্রয়ের আবেদনকে যথাযথরূপেই শেনেন তিনি ভালভাবেই জানেন যে, তোমরাই কাফির ও হিংসুক শত্রুর মুকাবিলায় তাঁহার সাহায্য পাইবার অধিকারী।


Y 2029
8৩. স্মরণ কর সেই সময়টির কথা যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া ছিলেন যে, তাহারা সংখ্যায় স্বল্প, यদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস পাইতে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদিগের রক্ষা করিয়াছ্নন। তিনি তো অন্তরের বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল।
88. স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্যুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদিগের দৃষ্টিতে সল্প-সংথ্যক দেখাইয়াছিলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য। সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

তাফসীর : মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ পাক মহানবী (সা)-কে স্বপ্নে উহাদের সংখ্যা কম দেখাইয়া ছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁহার সাহাবাগণকেও ইহা অবহিত করিয়া ছিলেন। সুতরাং উহাদের কাছে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে। ইবন ইসহাক (র)সহ অনেক লোকই ঐইর্রপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জ্জারীর (র) উহাদের কোন কোন লোক হইতে বর্ণনা করেন যে, বেরুপ স্বপ্নে দেখা গিয়াছে ময়দানেও অনুরূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

ইব্ন আবৃ হাতিম (র) বর্ণনা বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... হাসান (র) হইতে
 চাক্কুস কম দেথ্থান হইয়াছে। এই কথা অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব। আয়াতে যথন পরিষ্ৰাররূপে শব্দ (স্বপ্ন) ব্যবহার হইয়াছে তথন দলীল ও যুক্তিহীন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকে না।

আলোচ আল্লাহ यদি তোমাদেরকে সংখ্যায় অধিক দেখাইতেন, তবে তোমরা ভীরু হইয়া পড়িতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে উহদের সংখ্যায় স্বল্পতা দেখাইয়া তোমাদের সাহস বাড়াইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।
 গোপনকৃত এবং বুকের মাঝেে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে পৃর্ণরূপেই জ্ঞাত থাকেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :
 অন্তরের মাঝে গোপনকৃত বিষয় পৃর্ণর্রপে অবহিত রহিয়াছেন (80:১৯)।
 পাক এই আয়াতে তাঁহার নিয়ামতের কথা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেন: তোমাদেরকে শুধু স্বপ্নেই উহাদের সংখ্যা কম দেখাই নাই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন তোমরা পরশ্পর মুথোমুথি হইয়া আক্র্মণের প্রন্তুতি নিতেছিলে, তখনও আমি উহাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প দেখাইয়াছি। তখন তোমরা বীরবিক্রমে উহাদের উপর ৰাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলে।

আবূ ইসহাক সুবাইর (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : বদরের যুক্ধের সময় আমরা উহাদিগকে সणখায় অতি অল্প দেখিয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমি আমার পার্শ্বের এক লোককে বলিলাম, তুমি কি উহাদের সংখ্যা সত্তর জন দেখিতেছ ? সে উত্তর করিল : না, বরং উহাদের সংখ্যা হইল একশত। এমনকি উহাদের এক লোককে বন্দী করিয়া

উহাদ্দের স্ংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে লে উত্তর করিল আমাদ্দের সং্খা হইন এক হাজার। এই


आলোচ্য আয়াত্"













 তখম কাফিররা ঈমানী বাহিনীক্ তুননায় দিষণ দেখিতে লাগিন। থেমন আল্gাহ পাক অল্য আয়াত্ বলিয়াচ্হি :







অই আয়াত্ আলোচ আয়াত দূইইটির বক্তব্যেরই সমাবেশ খটিয়িাছে। প্তোকি আয়াতই সত্য ও শাশ্বত। সমশু প্রশ:্সাই আল্মাহর জনা।

## 



##  

 অরিচল্লিত ঞ্রাকিবব এবং আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্বরণ করিবে। যাহাজ্রত ঢোমরা সফ়লকাম रअ।
 বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস্গ হারাইয়া ভীরু হই্য়া পড্রিবে এরং তোমাদের্র



 না। বরং দৃए় ও অবিচল হইয়া ময়দানে দগ্গায়মান থাকিবে।

বুথারী ও মুসলিম শরীফফ আবদূল্মাহ ইব্ন আবূ আওফা (র) ইইতে বর্ণিত় রহ্রিয়াएছ, মহানবী (সা) কোন এক দিন শত্রুর সহিত় মুকাবিলার জন্য ।ज্রপেক্ষা করিত়েছিলেন। সূর্য পচ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলে তিনি মুসলিম বাহিনীর মর্ধ্য দলায়মান্র হ্র্য়্যা বলিলেন : হে লোকগণ! তোমরা শক্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার আশা করিও না। ज্যাল্লাহু তা‘আলার নিকট স্বস্তি প্রার্থনা কর। আর যথন তোমরা উহাদের সহিত মুখোমুখী হইন্রে, ত্থন দৃছৃপদে অবিচল অবস্থায় দখয়়মান থাক। জান্য়্যো রাখ যে, তরবারির ছ্রায়াত্তেই রহ্হি্্সাছে জান্নাত। অতঃপর মহানবী (সা) দগায়মান ক্রইয়া বলিলেন : ত্েে আল্লাহ! তুমিই কিতাব :অবতীর্ণকারী, মেঘমালা প্রচলনকারী এবং যে কোন বাহিনীকে অপদস্তকারী। সুত়রাং তুমি আমাদের শক্রুর মুকাবিলায় সাহাय্য করিয়া শর্রককে পর্যুদ্তু করিয়া দাও।"
 উমর (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়|ছ্ছে : তোমরা শত্রুর সহিত ম্শুকাবিল্লা করিবার আশা পোষণ করিও না। আল্পাহ তা‘অল্লার নিকট নিরাপত্তা ও প্রার্থনা কর। মঘন শক্রুর সহিত যুদ্ধ্ধ
 করিবে। যদি উহ্রারা চীলকার দেয় * উচ্ৈৈঃস্বরে আওয়াজ্জ দিতে থাকে ত্রে তোমদদের কর্তব্য হইল নীরবত্তকে ज্অবলম্বন করা।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বল্লেন : আমাদের লিকট ই্ৰবরাহীম ইব্ন হাশিম

 করেন। কুরআরন করীম পাট্ঠের সময়, লড়াইত্রের সমম় ৫বং জালাযার লামাশ্যের সময়।

আর এক 'মারফূ' সনদ বিশিষ্ট হাদীসস কুদসীতে আল্লাহ প্াক র্রেন : তাহারাই আমার পূর্ণ বান্দা যহাদের তরবারি ও তীর ধনুক শর্রুকক হ্রত্যা ক্করিবার সময় অর্থাৎ সুদ্ধাবস্থায় আমাকে স্বরণ করে। অর্থা এই অবস্থায়ও তাহারা আমার রিকির, স্দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে জুলিয়া যায় না।

 ফর্রय করিয়াছ্রেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... আতা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াহ্রে। আত (র) বলেন, শর্রুর সহিত নড়াইফ্যের সময় নিশুপ থাকা এবং আল্লাহর স্বরণকে অপরিহার্य করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি উল্লেথিত আয়াত পাঠ করিলেন। তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা ইইন বে, আল্ধাহর স্বরণ কি উচ্চেঃষ্বরে ইইবে। তিনি উত্তু দিলেন : হাঁ, উদ্চঃ্বরে হইবে।

আবূ शতিম (র) আরও বর্ণনা করেন : ইউনুস, ইব্ন আবদুন আলা (র) কাব আহবার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাবা ইবন আহবার বলেন : আন্মাহ ত'আনার নিকট কুরজান তিলাওয়াত এবং যিকিরের চাইতে অধিক খ্রিয়ব্থু অর কিছুই নাই। यদি তাহ না হইত তাহা হইলে মানুষকে সালাত ও জিহাদের মার্েে উহার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হইত না। তোমরা কি দেখিতেছ না বে, লোকদেরকে লড়াইর সময়ও যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? বেমন আg্gাহ বनিয়াছ্ন:

## 

কোন কবি निर्খিয়াছ্ন :
ذكرتك المطى يخطر بيننا * وقد نا لت فينا المثقفة السمر .
পাপ যখন আমাদের মধ্যে পদচারণ করে এবং আমাদদর মধ্যে যখন মদ্যপানের ধুমধাম পড়িয়া যায়, তথনও আমরা তোমাক্ স্বণণ করিব।

আনততার বলেন :
ولند ذكرتك الرماح نواهل * منى وبيض الهند تتطر من دمى .
 ঝরাইঢে থাকে, তখনও আমরা তোমার স্বরণকে ভুলিব না।"

ব্যুত আল্gাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে শক্রের সাথে লড়াইর সময় দৃঢ়পঢদ অবিচল থাকিবার এবং হানাহানী ও নড়াই চলাকালে ময়দান ছাড়িয়া চনিয়া না যাওয়া, পলায়ন না করা এবং
 বनिয়াছেন, এহেন নাयूक পরিস্शিতিতেও ঢোমরা আল্লাহকে ভুনিবে না। তাহাকে স্থ্রণ করিবে, णাঁার সাহাय্য চাহিবে ও তাহার পতি নির্ভরশীন হইবে। অর শক্রু মুকাবিলায় তাহার নুসরত ও মদদ লাভের জন্য খর্থনা করিবে। আর এই অবস্থায় আল্লাহ ত'আলা এবং তাহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে এবং আল্মাহ পাক যাহা কিছু করিবার নির্দেশ দিয়াছ্ন তাহা দৃए্তবে পানন করিয়া যাইবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন, जাহা বর্জন করিয়া
 মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে। ইহাই হইবে তোমাদের তীত ও সন্রস্ত হওয়ার এবং ময়hান্ন চ্রমভাবে পर्यूদদ্ঠ হওয়ার কারণ।
 ঢোমাদের দনীয় ब্ৰক্য সংহতি ভাস্ষিয়া পড়িয়া তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর তোমাদের অঘ্যাত্রাও ব্যাহত হইবে। ব্যং তোমরা সর্বাবস্থা় টধ্ব্য ধারণ করিবে। আল্লাহ্ てৃর্যশীললদে সহিত রহহিয়াছেন।

মহানবী (সা)-এর সাহাবাগণ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ পালন এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলার ক্ষেত্রে বে চরম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের উদাহরণ পূর্ববর্তী কোন যুগ ও উম্মতগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর যুগের কথাই আসিতে পারে না। ইহা মহানবী (সা)-এর সাহচর্य এবং তাঁহার চাক্লুষ আনুগত্যের বরকতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। তাহারা ইহার ফলে নিজেরা সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও অল্প সময়ের মধ্যে রোম, ইরান তুরান, আলেকজান্দ্রিয়া, মরক্কো, সুদান, আবিসিনিয়ার বিরাট বিরাট শক্তিশালী দেশকে করায়ত্ত করিয়া পূর্ব-পশ্চিমের বহু দেশ-জনপদের মালিক ও শাসক হইয়াছিল, ওধু তাহ়াই নহে নিজ্েেের আচার-আচরণ ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা বিভ্ন্ন শ্রেণীর বনী আদমের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিয়াছিন। পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে দূরীডূত করিয়া আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করিয়াছিল এবং সমস্ত বাতিল দীন ও মতবাদের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে জুড়িয়া মাত্র ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট এক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়ার মানুষকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং তাহাদের প্রতি আল্মাহ যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, ত্মেনি তাহারা সকলেই আল্নাহর প্রতি সন্তুষ্ট রহিলেন। আল্লাহ পাক তাহাদের দনের সাথে আমদের হাশর করুন। তিনি মহান দানশীল ও দয়ালু।

8৭. याহারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজদের গৃহ হইতে বাহির হয় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে ফিরাইয়া রাঢে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্ম পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।
8৮. সেই সময়টির কথা স্বরণ কর যখন শয়তান উহাদের কার্যাবলীকে উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আজ তোমাদের উপর মানুষের মধ্যে কোন লোকই বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। অমি তোমাদের সাহায্যকারী হইব। অতঃপর দুই
 সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তোমরা याহা দেখ না আামি তাহা দেখিতে পাই। आমি নিঃসন্দেরে আন্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ শাল্তিদানে বড়ই কঠ্ঠার।

8৯．সেই সময়টিির কথাও স্যরণ কর，যথন মুনাফিকপণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা বলিতেছে，উহাদের দীন উহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছে। বে লোক＇ আল্লাহর প্রি নির্ডর করে ঢাহার জ্ঞাত থাকা উচিত বে，অাল্লাহ নিষয় মহাপরাত্রান্ত ও அ্রজ্ঞাম ।

তাফ্সীর ：আল্লাহ পাক মু’মিনকে তাহার পথথ নিষ্ঠার সাথে নড়াই করা এবং অধিক মাত্রায় তাহাকে স্বরণ করার নির্দেশ দানের পর উল্লেখিত আয়াত্ মুশরিকদের অনুকরণণ করিয়া গর্বভরে সতকে প্রতিহত করার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন।
 প্রকাশের কথা বুঝান হইয়াছেন। ভ্যেন আবূ জাহেনকে যখন জালান হইল ভে，বাণিজ্যিক
 করিয়াছিন ：আল্াহর নাচ্ম শপথ করিয়া বলিতেছি，আমরা এক্ষণি ফিরিব না। আমরা বদর প্রান্তরে শিবির স্থপন করিব। তथায় উ匍 যবাহ্ করিয়া কাবাব র্থি খাইব এবং শর্রাব পান করিব। তেমনি আমাদের দাসদাসীণণও পানাহার করিয়া আজোদ ফুর্তি করিবে। পরবর্তীকালে আরবগণ আমাদের এখান আগমন্রে কथা চিরদিন স্বরণ করিতে থাকিবে। কিষুু আল্নাহ পাক উহাদের উল্দশ্যকে ব্যু্ব করিয়া ছিলেন। উহারা বদর কযয়ার প্রাত্তরে উপস্ছিত হইলে উহাদের উপর মৃত্যু পयব আপতিত হইল এবং সেখানের মাচ্তিই উহাদের লাশ লাঞ্ছিত ও পদদলিত করিয়া চাপামাটি দেওয়া হইন। जতঃপর নিপতিত হইন চির্ভন শাস্তির করান গ্রালে। এইজনাই
 এইজন্য তিনি উহাদিগকে নিকৃষ্ত্ম শাস্তি দিয়াছেন।




 অবणীর্ণ করেন।

आलाচा ${ }^{\text {وro }}$
 দেখায়। আর উহাদিগকে এই বলিয়া লাनाয়িত করে বে，আজ কোন লোকই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পার্রিবে না। উহাদ্দর মন হইতে উহাদের শত্রু বনী বকর সশ্⿹勹⿰亻াcunর তয়－ভীতিও দূরীডূত করিয়া দিয়া বলে তহারা তোমাদের কিছूই করিতে পারিবে না। কারণ আমি ঢোমাদhর সাহযযাকারীরূপে থাক্বি। এই সময় লে বনী মুদলাজ গোত্রের সর্ব্বাচ্ সরদার সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশাম্যে আকৃতি ধারণ করিয়া উহাদ্দর নিকট উপস্থিত ইইয়াছিল

এবং বলিয়াছিন, আমি বনী মুদनাজের সর্ধোচ সরদার। উशাদের সকলেই আমার্গ অনুগত। यেমন আন্gাহ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াহেন :
"শ্যजানের কাজ হইল মিথ্যা জংপীকার কর্যা ও মিথ্যা প্রলোভন দেওয়া। শंয়তন প্রতারণা ব্যতিরেরে উহাদের কোনই অभীকার দেয় না" (8:১২০)।

ইব্ন জ্রাইজ (র) বর্ণনা করেন বে, এই আয়াত প্রসজে ইবৃন আব্সাস (রা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন ইবলীস তাহার বাध निয়া সৈনা-সাম্তসছ মুশরিকদের সাথে आসিয়াছিিন। সে মুশরিকদের অন্তরে এই ধারণা জন্যাইয়া দিল বে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিতে না। आমি তোমাদ্র সাথে সাহাय্যকারীরূপে রূহিয়াছি। जতঃপর
 বলिয়া পালাইয়া গেল বে, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই।

आनी ইব্ন जাবূ তালহ (র) বর্ণना করেন বে, ইব্ন आব্রাস (রা) বলেন : ইবनীস বদরের যুদ্দের দিন শয়তানদের একটি সৈন্য বাহিনী লইয়া आসিয়াছিন। সাথ্ ছিন একটি
 করিয়াছিন। শয়তান মুশরিকদিগকে বলিন : আজ মানুব্যের মধ্যে কোন লোকই তোমাদিগকে পরাত্ত করিতে পারিবে না। आমি তোমাদের সাহय্যকারী। সুত্াং মহানবী (সা) তাহার
 নিক্ষেপ করিলেন। উহারা পণচদদিকে পালাইতে লাগিন। হযরুত জিববীী (অ) ইবলীসের দিকে অখসর হইনে তখন লে ஞাহাকে দেথিতে পাইন। এই সময় ইবলীসের হাত ज্ञারা একজন মুশরিকের হাত ধরা ছিল। সে স্বীয় হাত আাড়া দিয়া পিছন্ে পালাইয়া যাইতে লাগিল। তथन সেই মুশরিক লোকটি বলিল, হে সুর্াকা! তুম্মি কি आমাদিগকে সাহাया কর্াার কথা বল

 লেখিতে পাইতেছিন।

 হইয়া গেন ও ফেরেশতাপণকে দেখিতে পাইন, उথन পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইচে লাগিল

 याহाর ফলে লে নেহুশ হইয়া ভৃত্নে পড়িয়া গেন। তথন ইবলীসকে ২লা হইল, তুহি ঞ্পংস

 আল্gাহ শান্তিদানে খুবই ক্ঠোর।



ই<ন্ে কাฤীর 8 र्थ — ৬০

এই সুসংবাদ প্রদান করিনেন বে, তোমাদের ডানে জিবরীী (আ) তাহার বাহিনী নিয়া, বামদিকে মিকাभ্ল (অ) তাহার বাহিনী নিয়া এবং ইসরাফীল (আ) এক হাজার ফেরেশতার এক বাহিনীসহ নিত্যেজিি রুহিয়াছেন। অপর দিকে ইবनीস সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুफাম মুদলাজীর আকৃত্তিত উপস্থিত হইয়া মুশরিকদের লেনাইয়া দিত্তেছ এবং বনিত্ছে বে, অদ্য কোন লোকই তোমদদরকে পরাতৃত করিতে পারিবে না। আলেক্ষে আন্নাহর এই শৰ্রুটি ক্রেশেশাগণকে দেখিতে পাইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গেন এবং বলিল : তোমরা যাহা দেখিতে পাও না অমি তাহ দেখিতে পাই। হারিস ইবন হিশাম এই কথা ఆনিয়া जাহারে জড়াইয়া ধরিলে ইবনীস সজজেরে বুকে লাথि মারিয়া তাহাকে ধ্রাশায়ী করিয়া চনিয়া গেন। তাহাকে অার কেইই দেথিতে পাইন না। লে কাপড় খুচে সাগরের বুকে যাঁপ দিয়া পড়িন এবং বनिল, হে প্রিপালক! তুমি যে অभীকার করিয়াছ, তাহ পালন কর।

তাবারানী শরীফফ রিফঅ ইবৃন রাফি (রা) হইতে এই বিষয়বস্হু সম্বলিত একটি হাদী> উब্gেখ রহহ্যোছে। আমি তাহা সবিস্তার মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিতত গন্ছে উब্লেখ করিয়াছি।

মুহাশ্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন কুমান (র) উরওয়া ইবุন
 यাত্রা করিবার জন্যা যथन রকত্রিত হইয়াছ্ছি, তখন বনী বকর ও তাহাদ্দের মধ্যকার দীর্घদ্নের
 বিরত থাকার উপক্রম হইন। এই সময় ইবनীস সুরাক্ ইবন মালিক ইব্ন জু শাম মুদলাজীর রुপ ধারণা কর্য়া লেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিল : বনী কিনানা গোত্রের লোকজনসহ আমি তোমাদিগকে সাহাযা করিব। সুত্রাং বনী বকর গোত্রের লোকেরা তোমাদ্রে কিছুই


মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াহে ৫ে, উহাকে প্রত্যেক মনযিলে সুরাকা ইবান মালিকের কূপে দেখা যাইত এবং তাহার তাবিত বে, সুরাকা আমাদের
 তাহাকে পানাইতে দেখিয়া হারিস ইব্ন হিশাম ও ঊমায্যেন ইব্ন ওয়াহাব বলিল : সুরাকা কোথায় যাও? আল্লাহর শক্রু ইব্ন উমাইর চলিয়া গেন। বনা হইন, সে ঢোমাদিগকে
 দেথিতে পাইল ব্, আল্মাহ পাক তাহার রাসৃন ও মু'মিনগণকে তাঁার লেনা পাঠাইয়া সাহায় করিতেছে, তখন সে পণ্চদপসরণ করিন। সৃদ্দী, যাহ्शाক, হাসান বসরী, মুহাষ্দ ইব্ন কাআব কুরজ (র) হইচেও এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।
 সাহাব্যের জন্য আসিতেছে। সুতরাং সে বলিল, তোমরা যাহা দেখ না आমি তাহ লেঙি। আমি आন্নাহকে ভয় করি, তিনি শাষ্তিদানে ক্ঠোর। কিতু আসলে সে আল্লাহকে ভয় করে না। লে
 আন্ধাহর শক্র এবং তাহার অনুগামীদের অভ্যাস এইঞ্রপই হয়। অতএব হক ও বাতিলের মষ্যে প্ণঔ নড়াই আরু হইয়া গেলে সে মুসলমান্দের অনিষ্টতা হইতে নিজকে নিরাপদ কর্রিয়া নিল এবং মুশরিকদিগকে মহ বিপদের মুনে কেনিয়া দিন।

আমি (গ্রন্থকার বলেন) বলিতেছি : শয়তান ও তাহার অনুগামীদের স্বভাব এইরূপই হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :
"‘শয়তানের কাজের উদাহরণ হইল যে, সে মানুষকে বলে কুফরী কর। যথন কুফরী করা হয়, তখন বনে আমি তোমার সাথে নাই। আমি সেই আল্মাহকে ভয় করিতেছি যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক" (৫৯ : ১৬)।

আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

 بَالِمُصرِّ
"আল্লাহ পাক যখন বিষয়টি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন, তখন শয়তান বলিল, আল্মাহ্ নিশয় তোমাদের সাথে সত্য অঙীকার করিয়াছেন। আর আমি তোমাদের সাথে অঙীকার দেই, আবার সেই অঙীকার ভঙ করি। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। আমি তোমাদের ডাকিয়াছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছ। তোমরা আমাকে ভৎসনা করিও না, নিজদের ভৎসনা কর। আমি তোমাদের রক্ষা করিতে পারিব না, আর তোমরাও আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পৃর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক করিতে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি। জালিমদের জন্য নিচয় দুঃথজনক শাস্তি রহিয়াছে (১৪:২২)

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) ... বনী সা‘দার কোন এক লোকের নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্থে। লোকটি বলিয়াছে আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্ন রবীআকে অন্ধ অবস্থায় বলিতে eনিয়াছি যে, আমি যদি আজ তোমদের সাথে বদর প্রান্তরে যাইতে পারিতাম এবং আমার দৃষ্টি শক্তি থাকিত, তবে ফেরেশতাগণ কোন কোন ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতাম। ইহাতে কোন সন্গেহ নাই বে, ফেরেশতাগণ যখন অবতরণ করিল এবং ইবनীস উহাদিগকে দেখিল, তখন আল্লাহ পাক এই ওয়াহী পাঠাইলেন শে, আমি তোমাদের সহিত রহিয়াছি। সুতরাং মু’মিনগণ ময়দানে দৃছ়পদে অবিচল রহিল। আর ফেরেশতাগণ এক একজন পরিচিত ব্যক্তিররূপ ধারণ করিয়া উহাদিগকে দৃঢ়ভবে বলিল, তোমাদিগকে সুসংবাদ্ দিতেছি যে, কাফিরগণ তোমাদের সশ্মুথে কোন বস্তুই নয়, স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের সহিত রহিয়াছেন। তাহারা এইভাবে মু’মিনগণকে উৎসাহ দিতে লাগিল। অভিশio্ত ইবলীস মక়দদানে ফেরেশতাগণকে দেথিয়া পশ্চাদপসরণ করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের সাথে নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। এই সময় সে সুরাকার আকৃতিতে ছিল। তখन আবূ জাহেল ঘুরিয়া তাহার সঙীগণকে এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল যে, সুরাকা চলিয়া যাওয়ায় তোমদের কোন ফতি ইইবে না। সে মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীগণের সাথে

 রশি দ্বারা না বাঁधিয়া দেশে ফিিরিব না। উशাদিগকে হত্যা করির না, ব্যং ব্দী করিব। তবেই
 যাদুকরুণকে বলার ন্যায়। উহারা যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, ত্থন ফির্রাউন আল-কুর্রানের ভামায় ৫ইজ্মপ বলিয়ামিন :

## 

 বহিষ্ষের করিবে (৭: ১২৩)।


 ফির্রাআটন ছিন অাবূ জাহেন।



















 কর্রিজে না।

এই আয়াতাশ্ প্রসঙ্গে ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : এই আয়াতে মক্কার একদল মুনাফিক
 তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে প্রতার্রিত কর্রিয়াহে।

आiমির শা‘ী বলেন : মক্কার কিছू লোক ইসলামের কালেমা বিশ্ধাস কত্য়য়াছিল। বদর্রের







 ধর্ম ইशাদিগকে প্রতারিত কর্রিয়াঢছ जবং সংখ্যায় নিতাত্ত কম হইয়াও মোহে পড়িয়া বিপুল
 কथাই বनिয়াছেন।

ইব্ন सাব্রীম (র) ... হাসান (র) হঁইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র) বলেন : বদরের
 হইয়াছ'।

 সাথী হইয়া आসিয়াছিন। তাহর্রা মুসলমানদিগকে সংখ্যায় স্বब্न দেখ্য়া বনিন : ইহারা তাহাদ্র্ ধর্স দান্রা প্রতারিত হই্যা|্ছ।






 সাহাय্য পাইবার অধিবাद্রী, তাহাদিগকেই তিনি সাহয্য কর্রিয়াছেন। পক্কাত্তরে যাহারা পরাজর্য় ও अপমান্র পার্, তাহাদিগকে তিনি তাহই কর্রিয়াছছন।

##  

## (01) Ǒ,

৫০. অর ঢুমি দেখিতে পাইবে ভে, ফেরেশোগণ কাফিরদিগকে ঢাহাদের মুখমষাে ও পৃষ্ঠদ্দশে আघাত হানিয়া মার্রিয়া 飞েনিতেছে। আর বলিতেছে, দহনমৃলক শাশ্তি ভোগ কর;
 অত্যচারী নহেন।

তাফস্সীর : অাল্লাহ পাক বলেন : হে মুহাম্যদ! তুমি যদি কাকিরগণণর আাণ হরণণর অবস্शাটি অবনোকন করিতে তবে একটি বিভীষিকাময় ও করুণ দৃশাই দেথিতে পাইতে।
 কর। উল্লেvিত আয়াতে راد শদ্দের जর্থ সস্পক্কে ইবৃন জুরাইজ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বলিয়াছেন বে, ইহার অর্থ নিত্ম এবং উপরোক্ত কথা ফের্রেশতাপণ বদরের যুক্ধের দিনইই বলিয়া ছিন।

ইবุন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিকগণ যখন মুসলমনतদর দিকে ফিন্রিয়া আক্র্যণ করার জন্য অগসর হইত তথন ফেরেশতাগণ তরবারি দ্রারা তাহাদ্দর মুখমভলে আঘাত হানিতেন। অতঃপ্র যখন পৃষ্ঠ-খদর্শন কর্রিয়া পিছনে হটিত ও পালাইত, তথন তাহারা উহাদের পৃষ্ঠে আঘাত হনিতেন।
 ~مُ

उয়াকী (র) ... সাभদ ইবন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা বলেন : কেরেশতাগণ উহাদ্রে
 কিষ্মু আল্মাহ আঘাতকারীদিগক্কে অদৃশ্য করিয়া রাথিয়া ছিলেন। आরাফার ভৃত্য উমর এবং হাসান বসরী হইতেও এইরাপ কথা বর্ণিত রহহিয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেে : অক লোক মহানবী (সা)-এর নিকট आসিয়া বলিল, হে আল্ধাহর রাসূল! आমি আবূ জােলের পৃc্ঠে কন্টকের দাগের ন্যায় লেথিযাছি। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : ইহা ঝেরেশ্রতদের আघাতের


 এই আয়াতকে বদরের যুc্ধে অংশ গ্রহণারী ক<্রির্দের জন্য নির্দিষ করেন নাই। বরং
 দৃশ্য অবলোকন করিতে। সূরা कিতাল বা সৃরা আহযাবেও এইর্রপ বর্ণিত রহহিয়াছে। সূরা आन'আম বর্ণিত অনুরূপ আয়াতি অই :

অর্থা "यদি তুমি অপরাধিগণের মুত্থুকালীন কঠিন শাস্তি অবলোকন করিতে। কেরেশতাগণ তাহাদের হাত বাড়াইয়া উহাদের বলিবে, তোমাদের প্রাণ বাহির কর্রিয়া নিয়া আস" (৬: ৯৩)। অর্থাৎ হাত বাড়াইয়া আঘাতের সাথে উহাদের প্রাণ হরণ করে। এইর্রপ করিবার নিদ্দেশই উহাদ্রের প্রিপানক দিয়াছ্ন। উহাদ্রে আত্াাকে থখন কঠিনভােে ধরা হয় এবং সে বাহির না হইবার জন্য দেহের অভ্তন্তর পালায়, তথন জবরদস্তিমৃনক তাহাকে বাহির কয়া হয়। जার তথनই তাহদিগকে আল্ধাহর আযাব ও গযবের সং্বাদ গ্রান করা হয়। ব্যেন বারা (রা) হইতে বর্ণিত হাদিসে উল্লেথ রহিয়াছে : কাফিরদদর মৃত্যুর সময় মানাকুন মউত বিদ্রপ আকৃতি নিয়া উপস্থিত হইয়া বলে : হে পাপিষ্ঠ অতা!! দেহ হইতে বাহির হইয়া পরম হাওয়া, গরম পানি ও গরম ছয়ার দিকে ধাবিত হও। এই সময় আত়্া দেহের বিতিন্নস্থানে পানাইতে থাকে। তখन উशকক এমন সজোরে হিচড়াইয়া বাহির করা হয়। ব্যেন একটি জীবিত লোকের দেহ হইতে চামড়া খসান হইলে তাহার সাথথ শিরা উপশিরাখলি ও তৈনাক্ত আবরণটিও বাহিন হইয়া থাকে। এই জনাই জাল্লাহপাক সং্বাদ দিয়াছেন বে, কেেরেশতাগণ তথন বলিতে থাকে ভে, जোমরা দপ্কক্র শাস্তি ভোগ কর।

 করিতে হইত্তে। অন্মাহ তোমাদিগকে সমুচিত প্রতিদানই দিয়াছেন।
 কাহারও উপরুই জ্রনুম কর্রেন না। বরং তিনি ন্যায়-পাায়ণ ও ইনসাফগার। কোনরূপ জুনুম অত্যাচার হইতে তিনি পবিভ্র ও মুক্ত। ৫েমন ইমাম মুসলিম (র) তাহার কিতাে আবূ যার (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছছন। মহানবী (সা) বলেন ब্, আল্লাহ পাক বলিতেছেন : হে आমার বান্দাগণ! আমি আমার প্রতি জুনূমকে হারাম করিয়াছি। তেমনি তোমাদের জন্যও হারাম করিলাম। সুতরাং তোমরা পরুপ্পর জুলুম অত্যাচার করিও না। হে আমার বান্দাগণ!
 দেখিতে পাও, তবে তোমাদের আল্লাহর প্রশংংসা করা উচিত। আর ইহার ব্যতিক্র্ম দেখিলে স্বীয় আত্রাকেই ষিল্নার দেওয়া উচিত, उৎসনা করা উচিত। তাই আা্লাহ পাক বলেন :

৫২. সি্র্রাউনের গোত্র এবং ঢাহার পৃর্ববর্তীদদর অভ্যালের ন্যায় ইহারা जাল্লাহর আয়াত অস্থীকার করে। সুতরাং উহাদের পাপপর দ্রন আল্লাহ উহাদের শাস্তি দেন। আল্লাহ মহা শক্তিমান এবং শাস্তিদান্ কঠ্ঠো।

ঢাফ্সীর্র : আলো্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবনীকে মিথ্যা প্রি পন্নকারী মুশরিকদের আচরণের বর্ণনা দিতেছেন। সেকালে ফিকাউনের গোত্র এবং তাহাদর পৃর্বयর্তিগণ ব্রেপ রাসৃনগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অনাচার নিঞ্ হইত, ইহারাও ত্দ্রপ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া শিরক ও নানাবিধ পাপাচার্ লিষ্ত হইয়াছে। সুতরাং

আমার চিরাচরিত নিয়্যম মাফিকই মিথ্যাবাদী ফির্াউন্নের গোত্র এবং তাহাদের পৃর্ব্রর্তিগণণর সাথে বের্রপ ব্যবহার দেখাইয়াছি ইহাদের সাথেও তদ্দপ ব্যবহার প্র্শন করির। কারণ ইহারা আল্ধাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে ও অন্ধীকার করে। সুতরাং ইহাদরর পাপাচারের জনাই জামি ইহাদরকে ঋল্স করিয়াছি। ইহাদের জন্য এই শাস্তি চরম ও কঠোর শাঙ্যি। কেনননা আল্লাহ মহাশক্শিমান। তাহাকে কেহ বেমন পরাভূতও করিতে পার্রে না তেমনি भার না কেহ প্রতিহত করিতে ও কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে।

©৩. ইহা এইজন্য ৫ে, यদি কোন সম্প্রদায় যতক্ষণ পর্য়্ত নিজদের অবস্থা পরির্বতন না করে, ততফ্ষ পর্যד্ত তাহাদের উপর্গ আল্লাহর দানকৃচ সশ্পদসমূহ অাল্লাহ পরিবর্তন করেন না। অল্লাহ সর্ব্লোতা ও সর্বজ্ঞ।
৫8. ফিরজাউনের গোত্র এবং তাহাদের প্বরবর্তিগণের অভ্যালের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপানকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্িপন্ন করে। সুত্রাং উহাদিগকে আiি উহাদের
 উহারা প্রত্যেকেই জালিস ছিন।

তাফস্সীর : উল্নেথিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাহার হকুম ও নির্দেশের ক্ষেত্রে পৃর্ণ্রণপে
 ও সশ্পদসমৃহ বিনা অপরাধ্ পরিবরর্তন করেন না। তহার অবাধ্যण ও পাপাচারে নিও হওয়ার দজ্ননই তিনি তাহা হরণ করিয়া নেন এবং তাহাকে দুঃখ-দूর্দশার যাঁতকালে নিপ্পেষিত করেন। ব্যেন আল্gाइ ত'আना কালামে পাকের অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :



 शইতে কেহ তাহাকে নিবৃত্ত द্যাখিতে পারে ন।। আর আল্নাহ ব্যতীত তাহাদের জলা কোল সাহায্যকারী心 জুট্বে না" (১৩: ১১)।

आनোচ ফিরআউনের গোচ্রের আমার আয়াত ও নিদর্শনকে মিথ্যা ্রতিপন্ন করা, অপ্বীকার করা এবং

পাপাচারে লিঞ্ত হওয়ার ন্যায়। সুতরাং উহারা পাপাচার্র লিপ্ঠ হওয়ার দরুন উহাদের দানকৃত বাগান, বাগানের ফনফনাদি, ফ্সল, পানির कুয়া, ঘরবাড়ী, দালান কোঠা, সহায়-সশ্পদ ইত্যাদি याহ কিছू নিয়ামত দান করিয়াহিলেন, তাহ তিনি ছিনাইয়া নইলেন। এই কেত্রে আল্মাহ তাহাদের প্রত্ি আল্দে কোনর্রপ জুনুম অত্যাচার ও অবিচার করেন নাই। বরং তাহারাই নিজ্জেদের পতি অবিচার করিয়াছে।

৫৫. যাহারা কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, অল্লাহর নিকট ঢাহারাই जতিশয় নিকৃষ্ট জীব।
৫৬. উহাদের মধ্যে यাহাদের সহিত ঢুমি চুক্তি করিয়াছ। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক বারই হুক্তিভঙ করে এবং সতর্ক হয় না।
৫৭. यদি তোমরা উহাদিগকে যুদ্ধে কাবুতে ফেনিতে পার, তবে এমন কঠোর শাস্তি मিবে যেন উহাদের পপাতে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা যেন শ্িিক্ষা লাভ করিতে পারে।

তাফ্সীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্মাহ পাক কাফিরদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা এবং তাহাদের অপকর্ম্রে বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের মধ্যে বেঈমান কাফিরগণই হইল আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট জীব। উহাদের মধ্যকার যাহাদের সাথে তূমি যখনই কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হও, তখনই উহারা সেই চুক্তি লজ্বন করে। যখন উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আস্থা স্থাপন কর, তখন বিশ্বাস ভञ করিয়া তোমার আস্থা নষ্ট করিয়া ফেলে। উহারা আল্মাহকে আদৌ কোনর্রপ ভয়ই করে না। নির্ভয় দাম্ভিকতার সহিত পাপাচারে লিপ্ত হয়। আলোচ্য
 করিতে পার, তবে কঠোরजাবে বন্দী করিয়া জ্বালা-यন্ত্রণা দিবে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইবন আব্বাস (রা)।

হাসান বসরী, यাহ्হাক, সুদ্দী, আতা 丬ুরাসানী ও ইব্ন উআয়না (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : যুক্ধে উহাদিগকে পরাস্তু করিতে পারিলে অতি কঠোরভাবে শাশ্তি দিবে এবং নির্দয়ভাবে উহাদিগকে হত্যা করিবে যেন ইহাদের ছাড়া আরবের অন্যান্য শক্রুগণ এই শাস্তির কথা খনিয়া ভীত হয় এবং নসীহত ও শিক্ষ অ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়।

ইবন্নে কাছীর 8 र্থ— ৬১

আলোচ কथা ఆनিয়া উহারা চুক্তি ভপ করিতে ভয় করিবে এবং মুক্তি-মাফিক কাজ কর্রিয়া যাইবে।

##  

৫৮. কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করিলে তুমিও যथাযথভাবে চুক্তি বাতিল্ল করিবে; আল্̣াহ চুক্তি ভঈকারীকে ভালবাসেন না।

তাফস্সীর : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন ": তুমি यদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ থাক এবং সেই সম্প্রদায়ের চুক্তি লজ্ঘে করার যদি আশংকা কর, তবে তুমিও উহাদিগকে অবহিত কর যে, তুমি উহাদের সাথে কত চুক্তিকে বাতিল করিয়াছ। ফলে তুমি এবং উহারা উভয়ই জানিয়া নিলে যে, তুমি উহাদের সহিত যুদ্ধকামী এবং উহারাও তোমার সাথে যুদ্ধকামী। সুতরাং, ইহাই হইতেছে যে, তোমরা ও উহাদের মধ্যে কোনরুপ চুক্তি ও অংগীকার নাই। সকলেই বরাবর। কবি রাজিব বলেন :
فاضرب وخوه الغدر للاعذاء * حتى يجيبوك الى السواء .
("শক্রকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তিডসকারীর মুখমণ্ডলে আঘাত কর। তবেই তাহারা তোমাকে সমপর্যায়ের জন্য প্রত্তুত্র প্রমাণ কারিবে।)
 বর্ণিত রহিয়াছে যে, ইহার অর্থ ইইল শান্তিপূর্ণ উপায় ও পন্থায় চুক্তি বাতিল করা। আর لَاَ يُحبُُ الـَــائنـنِنْ এমন কি যদি কাফিরদের সাথেও চুক্তি ভজ করা হয়, তবুও তাহাকে আল্নাহ ভালবাসেন না, পছন্দ করেন না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জাফফর (র) ... সালীম ইব্ন আমির ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : মুআবিয়া (রা) তাহার শাসনামলে রোম দেশের সীমান্তে সৈন্য প্রেরণের হুকুম দিয়াছিলেন।

রোম এবং তাহার মধ্যে সন্ধি চুক্তি ছিল। তিনি চাহিলেন যে, সুসলিম বাহিনী তাহাদের সীমান্তের নিকটবর্তী হইয়া থাকিবে। তাহাদের পক্ষ হইতে চুক্তিভभ হইলৌই উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তরু করা হইবে। এই সময় এক বৃদ্ধ লোক যানবাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলিতে লাগিল : আল্মাহু আকবার! আল্লাহ্হ আকবার! চুক্তি রক্ষা কর, চুক্তি নস্যাৎ করিও না। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কোন সম্প্রদায়ের সাথে কাহারও চুক্তি হইলে, সেই চুক্তির কোন গিরা খুলিবে না, কোন গিরা বাঁধিবে না। অর্থাৎ উহা হইতে কোন শর্ত বাদ দিবে না এবং নৃতন কোন শর্ত সংশ্যাজন করিবে না। বরং যথাযথ অবস্থায় ঠিক রাখিবে : যতক্ষণ পর্যন্ত উহাকে বাতিল করা না হয়। বর্ণনাকারী বলেন : এই কথা মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি সেনাবাহিনী দেশে ফিরাইয়া আনিলেন। এই বৃদ্ধের নাম হইল উমর আম্বাসা (রা)। এই হাদীস আবৃ দাউদ তায়ালিসী (র) "বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন

হিব্বান (র) जাহাদের কিতাবসমূহে e‘বা (র) হইঢে বর্ণিত সনঢদ উল্লেখ কর্রিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে ‘হাসান’ ও ‘সহীহৃ’. বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরও বনেন :

আมাদhর নিকট মুহাশ্মদ ইব্ন আবদুন্ঞাহ্ য়বায়ীী (ূ) ... সালমান ফারসী (রা) হইতে
 বাসিন্দাগণকে বনিলেন : তোমরা আমাকে ডাকিও আমি তোমাদিগকে ডাকিব। ল্যেন আমি মহানবী (সা)-কে এইজবে ডাকিতে দেখিয়াছি। जতঃপর ত়িনি বলিলেন : আমি তোমাদের মতই লোক ছিনাম। আল্ধাহ্ পাক আমাকে ইসলামের দিকে পথ শ্রর্শন করিয়াছেন। সুত্রাং তোররা ইসলাম গ্গণ কর্রিয়া যদি মুসলমান इও তবে আমাদের জন্য যাহা কিছू রহহহ়াছে, তোমাদের জনাও তাহা সং্রক্ষিত হইবে। আমাদদর ঊপর বে দায়িত্ কর্ত্য রহহ্যাাছ তোমাদের ঊপরও সেই দায়িত্ কর্তব্য বর্তাইবে। তোমরা আমার এই প্রস্তাব অপাহ করিলে আমাদের বশ্যण ন্বীকার করিয়া জিযিয়া দিতে সশত হও। ইহাও তোমরা না মানিলে তোমাদিগকে
 তিন দিন কথাবার্ত বলা হয়। প্রতিপক্ক নতি স্ধীকার না করিলে চতুর্থ দিন সকান বেলা তাহাদের বিক্ৰুদ্ধে আক্র্মণ চালান হয় এবং আল্লাহর সাহা্্যে তাহাদ্দর বস্তি ও শহর পদানত হয় এবং বিজয় লাड হয়।

৫৯. কাফ্রিণণণ ভেন একথা ধারণা না করে বে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। जাহারা মু’মিনগণকে হত্বन করিতে পার্রিচে না।
৬০. তোমরা উহাদের মুকাবিলার জন্য যथাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্থত র্রাখিবে।
 ব্যতীত অন্য শক্রুগণকক যাহাদিগকে তোমরা জান না, অান্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে यাহা কিছू তোমরা ব্য় কর, ঢাহার প্রতিদান তোমরা পুরাপুরি পাইবে। তোমাদের প্রতি জুনুম করা ইইবে না।
 তঁাহার নবীকে বলিত্ছেন : তুंমি এই ধারণা করিও না বে, কাফ্রিগণ আামা ইইতে পরিভ্রাণ

পাইয়াহৃ 户 তাহদদর উপর আমার আর কোন ক্মতা নাই। বরং তাহরা আমার ক্ষমতার
 করিতে পারিরে না। ভেমন আল্gাহ् পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন:

## 

তবে কি যাহারা মন্দ কর্ম করে जাহারা মনে করে বে, তহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ ! (২৯: ৪)।



তিनि জना आয়াত্ বনেন :

"শহরে কাফির্রদের বৈষয়িক উন্নয়ন ঘারা आপানি প্রতার্রিত হইবেন না। ইহ কয়েকদিনের সশ্পদ। অতঃপর উহাদের স্থা হইবে জাহান্নানে, সেখান উহাদের বিছানা হইবে নিকৃষ্ঠ (৩: ১৯৬-১৯৭)।

অতঃপর আল্লাহ পাক উহাদের সহিত লড়াই করিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্কয় করিবার निর্দেশ দিয়া বনিত্তেছেন :
 রाv।

ইমাম आহমদ ইবৃন হামন (র) বলেন : আমাদূর নিকট হারান ইব্ন মার্রফ (র) ... অাবূ आनी সूমামা ইব্ন শাফীभ (র) হইতে বণ্ণা করিয়াছেন। তিনি বলেन : অমি মহানবী




 বর্ণা করিয়াছেন। এই জন্য बই হাদীস ওকবা ইব্ন জমর হইত্র অন্যান্য সনদেও বর্ণিত রহिয়াছে। बেমन ইমাম তিরিমিयী (র) সালিহ ইব্ন কায়সার সূख্রে এক লোক হইতে তাহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম जাহমদ (র) ও সুনান কিতাবসমূহের সংকলকগণ উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন
 তीরमाজी শिषा করা উত্ত।
 ব্যাर্যা কর্রিযাছেন।

ইমাম মালিক (র)...অাবূ হ্যায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, মানবী (সা) বলিয়াছেন : जभ্পালক তিন व্রেণীর হইয়া থাকে। जক व্রেণীর পালকের উशা ঘারা পুণ্য লাভ হয, এক
 বোঝা বহন করিয়া আনে। সুত্রাং বে ব্রেণীর লোকের ইহা দ্যারা পুণ্য লাভ হয়, তাহারা আল্লাহর পথথ জিহাদ কর্যার জন্য ইহাকে লাनন-পালন করে এবং উহাকে চারণ ভূম্মিতে বা বাগানে রপি দ্ঘারা বাঁধিয়া রাথে। চারণ ভূমিতে বা বাগানে বাঁধিতে বে পরিশ্রম হয়, তাহাত্ও লে পুণ্য লাভ কর্রিবে। जতঃপর যদি রশি ছিড়িয়া অক డ্রেশ বা দূরে. পালাইয়াও যায়, তবুও উহার পদ চিছ্ এবং গোবর দ্ঘারাও পুণ্য লাভ হর্য। এমনকি পানকের অনিচ্ঘায় यদি কোন নদীর পানি পান করে তবুও উহাতে পুণ্য লাভ হয়। এই ব্রেণীর লোকগণই হইতেছে সার্থক ও পুণ্যবান অশ্ব-পালনকারী। অপর এক c্রেণীর লোক উश ঘ্যারা ধন-সশ্পদ লাভ করিবার জন্য উহাকে লানन-পালন কর্রে এবং घাস পানি খাওয়ায়। কিত্ু উহার পৃচ্ঠে আরোহণ করিয়া আল্gাহর হক আদায় কারার কথা ভুলিয়া যায় না। তহাদের জন্য ইश ঢাল বিশেষ। जপর এক व্বেণীর লোক উহাকে অহহকার ও গৌরব করিবার জন্য नानন-পালন করে। এই শ্রেণীর লোকের জনাই উহা পাপের বোঝা বহন করিয়া আনে। মহানবী (সা)-এর নিকট গাধা সস্পক্কে জিঞ্ঞাসা কর্রা ইইলে তিনি উত্তর করিলেন : আল্লাহ পাক গাধার বিষয় আমার নিকট পরিক্করভাবে কোন কিছू অবতীর্ণ করেন নাই। তবে নিম্মলিথিত ব্যাপকার্থক আয়াতটি অবতীর কর্রিয়াছেন :
"কোন লোক অণু পর্রিমাণ ভান কাজ করিলে তাহা বেমন তাহার সশ্মুথ্থ উপস্থিত করা ইইবে, তেমনি কোন লোক অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করিলেও তাহা তাহার নিকট উপস্থিত কর্যা হইবে" (৯৯: ৭-৮)।

এই হাদীস ইমাম বুथারী (র)ও বর্ণনা কর্রিয়াছেন এবং উপরোক্ ভামা তাহারই। ইমাম মু মলিিম (র) সছ উভয়ই ইমাম মালিক (র) হইতে ইश বর্ণনা কর্য়াঢ্ছন।

ইমাম অহ্মদ (র) বলেন : আমাদের নিকট হাজ্জাজ (র) ... আাব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (র্যা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মোড়া তিন শ্রেণীতে
 ল্রেণী মানুব্রে জনা হয়। সুতরাং শে ব্রেণীর ঘোড়া আল্লাহর জন্য হয়, তাহা আল্লাহর পたে জিহাদ করিবার জন্য লানন-পালন করা হয়। উহার আহার্य ও পায়খখানা পেশাবও হয় তাঁার জন্য। বর্নাকাকীী উ ্লেখ করিয়াছ্ন : যদি আল্gাহর ইচ্ছ হয় তবে তিনি উহার জনাও পুণ্য দান করিত্তে পারেন। যে ব্রেণীর ঘোড়া শয়তানের জন্য হয়, তাহা জ্রয়াবাজী ও দৌড়ানোর জন্য প্রতিপালিত হয়। বে ঘোড়া মানুবের জন্য হয় তাহ ঘারা মানুবের পেটের আহার্য অनুসক্ধান করা হর। সুতরাং উহাই দর্র্র্রোর অভিশাপ হইতে বাঁচার জন্য ঢাল বিশশব।

অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিম্মে অভিমতে ঘোড়া সওয়ারীীর তুলনায় তীর্দাজী (ক্ষপণাশ্র) ঊত্ত। কিন্ूু ইমাম মালিক (র)-এর মতে তীরান্দাজীর চাইতে ঘোড়সও্যারী উত্তম। তবে , অধিকাংশ আলিমের অভিমতই হাদীস অনুসারে শক্তিশালী। আল্লাইই. ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : হাজ্জাজ ও হিশাম (র) ... ইব্ন শামাসাহ্ (র) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন বে, মুuাবিয়া ইব্ন খাদীজ আবূ যার (রা)-এর নিকট দিয়া গমন করিবার কালে তাহাকে তহার ঘোড়ার নিকট দজায়মান দেথিতে পাইয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন : এই ঘোড়া দ্বারা আপনার কি উপকার হয়? আবূ যার (রা) জবাব দিলেন : আমি মনে করি আল্লাহ পাক এই ঘোড়ার দু'আ কবূল করিবেন। প্রশুকারী আবার বলিল, জীবজ্তু আবার কি দু'আ করিতে পারে ? আবূ যার (র) জবাব দিলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ ঢাঁহার নামে শণথ কর্রিয়া বनिতেছি, প্রতিদিন সকান বেলা সকন ঘোড়াই আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রা্থনা জানায় বে, হে প্রভূ! তুমি আমাকে তোমার বান্দাদ্রর কোন একজন বান্দার অধীন কর্রিয়াছ এবং আমার জীবিকা তাহার হাতে রাথিয়াছ। সুতরাং আমাকে তাহার নিকট তাহার ধন-দৌলত, পরিবারপরিজন ও সন্তান-সন্ততির চাইতে অধিক থ্রিয় বানাও।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইবৃন সাঈদ (র) ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন। আবূ যার (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছছন : প্রত্যেক আরবী ঘোড়াকে প্রত্যহ ফজরের সময় দুইটি প্রার্থনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছছ। সুতরাং উহারা এই প্রার্থনা জানায় বে, হে প্রভূ! বনী আদম্মর কোন সন্তানের পত্রিপালনাধীন আমাকে করিয়াছ। সুতরাং তাহার নিকট আমাকে তাহার পর্রিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হইতে তাহার নিকট অধিক থ্রিয় কর। ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীসকে আমর ইব্ন ফাল্লাস সূত্র ইয়াহইয়া কাত্তান (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন : আমাদের নিকট হ্সাইন ইবৃন ইসহাক তুসতুযী ... হাসান ইব্ন आবুন হাসান (র) হইতে বর্ণনা কর্য়াছেন, তিনি ইব্ন হানযালার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আমি মহানবী (সা) হইতে একটি হাদীস ఆনিয়াছি। আমি মহানবী (সা)-কে বনিতে খনিয়াছি ভে, অশ্ব কিয়ামত পর্শ্ত তাহার ননাটট কন্যাণের টীকা বহন কর্রিয়া থাকে। আর উহার মালিক আল্ধাহর সাহায্যাধীন হইয়া যায়। ভে লোক আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অশ্ব পতিপানন করে এবং তাহার আহার বোগায় লে লোক ঐ ব্যক্তির ন্যায় বে সাদকা দান কর্রার উদ্দেশ্যে হাত সশ্প্রসারিত করিয়া থাকে, কখনও গোটাইয়া রাথে না। ঘোড়া প্রতিপানকের ফ্যীলত সশ্পক্কে বহু হাদীস বর্ণিত র্রহিয়াছে।

বুখারী শরীফফি উরওয়া ইব্ন আবুল জ‘দ আল-বার্রেী (র) হইতে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বে, মহানবী (সা) বনিয়াছেন : ঘোড়ার লনাটে কিয়ামত পর্যত্ত কন্যাণ আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ উহা দ্বারা পুণ্য ও গনীমত উভয়ু লাভ করা বায়।

 মত হইন, ইহ ব্যতীত অन্য শশ্রপপণকেও ভীত ও সন্রত্ কর্রিয়া রাখিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ইহা প্রাা বনী কুরায়জার কথা বুঝান হইয়াছে।
সুদ্দী (র) বলেন : ইश ঘারা ইরানের অগ্নি-পূজকদ্রে কথা বলা হইয়াহে।
সূফিয়ান সাওরী (র) বলেন : ইश দ্রারা সমকালীন অজ্ঞাত দুরাচার শয়তননদদর কথা বুবান হইয়াছে। ইহান সমর্থনে হাদীসও বর্ণিত পাওয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ উতবা আহমদ ইব্ন ফরাজ (র) হিমসী (র) ... ইব্ন গরীব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা)
 হইয়াছে। এই হাদীস ইমাম তাবারানী (র) ... আবদুল্মাহ্ ইব্ন গরীব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে এই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে ঘরে একটি মুক্ত ঘোড়া থাকিবে সে ঘর কখনও ভাগ্যহীন হইবে না। অই হাদীসটি ‘মুনকার’ হাদীস, ইহার সনদ ও ভাষা সহীহ নহে।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : উহা দ্বারা মুনাফিকদের কথা বুঝান হইয়াছে। এই মতবাদই সামঞ্জস্যশীল ও যুক্তিযুক্ত এবং আল্মাহর কালাম দ্দারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন :

## 

"আরব দেশে তোমাদের চহুপ্পার্শ মুনাফিক রহিয়াছহ। আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক রহিয়াছে। যাহারা মুনাফিকীতে নিপতিত রহিয়াছে। তুমি উহাদিগকে চিন না; আমি উহাদিগকে জানি" (৯ : ১০১)।

आनেाण হইন, যখনই তোমরা আল্লাহর পাথে জিহাদে কোন কিছ্ম ব্যয় কর না কেন, তাহ তোমাদিগকে পরকালে পৃর্ণক্ণপে প্রত্যার্পণ করা হইবে এঝং বিন্দুমাত্র কম দেওয়া হইবে না।

এই জনjই আব̨ দাউদ শরী<ফ উল্লেখিত হাদীলে পাওয়া যায় বে, আল্gাহর পথে একটি দিরহাম ব্য় করা হইলে উহার পুণ্য দিণণ হইতে সাত শত তুণ পর্যত্ত দেওয়া হইবে। বেমন আল্নাহ পাক বলেন :

"যাহারা আল্লাহর পথে তাহাদের ধন-সশ্পদ ব্যয় করে তাহাদের উদাহরণ হইল যে, একাট বীজ হইতে সাতটি ছড়া জন্মিল এবং প্রত্যেকটি ছড়ায় একশত করিয়া দানা রহিয়াছে। আল্লাহ্ यাহাকে চাহেন ইহার কয়েকতুণও দিয়া থাকেন। আল্নাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ" (২:২৬১)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইব্ন কাসেম ইব্ন আতীয়া (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও সাদকা vয়রাত দিতে নিষেধ করিলে এই আয়াত تُتْ تُْتُوْ
 লোককে তাহারা বে ধর্মাবলন্টী হউক না কন দান-সদকা করার নির্দেশ জারি করিয়াছেন। এই হাদীসও গরীব (দুর্বল) হাদীস।

##      

৬. উহারা সক্কির জন্য আথ্রী হইলে ঢুমি সক্ষিন জন্য আা্রহী হইবে এবং আ/্লাহর প্রি নির্ভs করিব্রে; তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্জ।
৬২. উহারা यদি ঢোমাক্ প্রঢারিত করিত্ চাহে তবে ঢোমার জন্য আাল্লাইই নিঃসণ্দেতে यথেষ্ট; তিনি তোমাকে এবং মু'মিনগণকে তাঁহার সাহাय্য ঘারা শক্তিশালী কর্রিয়াছেন।
 সযুদয় ধন-সশ্পদ ব্যয় কর্রিনেও ছুমি উহাদের অত্তরে খ্রীতি স্থাপন করিতে পার্রিবে না ; কিন্ুু आল্মাইই উহাদের পর্তস্পরের অন্তরের মধ্যে थ্রীতি স্থাপন কর্রিয়াছেন; তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অ্্ঞাময়।

তাফ্সীর : আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন, তুমি কোন সশ্শ্রদায্যের ব্যাপার্র সক্ধি বা চূক্তি নজ্জনের আশশংকা করিলে তুমি সন্ধি বাতিল কর এবং উহাদিগক্কে জনাইয়া দাও বে, আমরা ও তোমরা সুক্কি ইইতে মুক্ত। উভয় সমান পর্यায় রহিয়াছি। তেমনি উহারা यদি তোমার বিকৃদ্ধে যুদ্ধ করার জंন্য দৃচ্র্রিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তোমার সাথে কৃত চূক্তি প্রত্যখ্যান করে, তবে তুমিও

 হুদায়বিয়ায় <সিয়া মুশরিকগণের সাথে সথ্ধি প্রস্কাব করিয়া মুসলমান ও তাহাদের মধ্যে নয়
 শর্তসহ গ্রহণ কর্যিয়িলেন।
 মুকাদামী (র) ... অাनी ইব্ন आবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। आनो (র) বলেন बে, মহানবী (সা) বনিয়াছেন : অনাগত ভবিষ্যতে অনেক বিষয় মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে। যদি जোমাদের সক্ধি ও আপোস করার সামর্থ্য হয়; তবে তাহাই কর।

มুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াত বनी কুরায়याকে উপলक্ক করিয়া जবতীর হইয়াছছ। किন্তু অভিমতটি ঠিক কিনা তাহ চিত্তা-ভাবনার দাবী রাvে। কেননা আাোচ আয়াত পৃর্বাপর

সকল স্থান্রে বরেরে যুদ্ধের আলোচনা রহি়াঁছে। তা এই আয়াত এই সবের আলোকেই जবতী হ ইইয়াছে।

ইবৃন আব্বাস (রা), মুজাহিদ; যাফ্রেদ ইব্ন आসলাম, আতা ছুরাসানী; ইকারামা, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতকে সৃরা বারআতের (তাওবা) তর্রবারি প্রয়োগের আা়াত ঘারা মান্সুখ (হক্মম বাতিন) করা ছইয়াছে। তাহা হইল, আন্নাহ্ বনেন :


जথ্থ্ৎ "याহারা আন্মাহ্র প্রতি এবং পরকালের «্রতি ঈমান আলে না তাशদের সাথে নড়াই করিয়া যাও" (৯: ২৯)।

কিন্ম এই অভিমহে প্রশ্ন রহিয়াছে : কেননা সুরা বারাআতের এই অয়াতে সষ্যব অবস্থায় बড়াই করিবার নির্দেশ বিদ্যমান। তবে শক্র যদি ভারী হয়, তখন তাহাদের সাথে সক্ধি করার বৈধতত বিদ্যমান। বেমন এই আয়াত দারা বুবা যায় এৃং মহানবী (সা)-এর হুদায়বিয়ার সক্ষি দ্ঘারা প্রযািিত হয়। সুতরাং এই আয়াত ও সৃরা বারাআত্র আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই
 নয়। আল্ধাহ্ই স সর্বশ্ঞ।
 আস্হাস নির্ভর কর। কেননা আল্লাহৃহ তোমার জন্য যােষ্ট; তিনি তোমার সাহাय্যকারী। যদি উহারা সক্ধি শ্থাপন করিয়া जোমাকে প্রতারিত করে, তবে আল্ধাহ্ অবশ্যই তোমাকে সাহাय্য করিবেন এবং উহাদিগকে পতিহত ও পর্যুদস্ভ করিবেন।

 মধ্যে সৌহার্দ ও জ্রাত্ত্, সৃষ্টিতে তঁহার অবদান উন্নেখ করিয়া বনিয়াছেন।

जর্থাৎ জগতের সমস্ কিছू यদি তাহাদের পিছনে ব্যয় করিঢে, তবুও উহাদের মধ্যু সশ্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়িয়া তুলিতে পারিতে না। কেনनা উशাদের মধ্যে যুগ-মুগাত্তর ধরিয়া



 आল্লাহ্ পাক কুরজানে বর্ণন করিয়াছেন :

 অর্থাৎ "তোমরা আান্নাহ পাকের লেই নিয়ামতের কথা ম্যরণ কর; যथন তোমরা পরশ্পর



আন্লাহ্র এই নিয়ামতের ফলে পরপ্পর ভাই হইয়া গেলে। অথচ তোমরা অননলুণের অতিপার্প্পু অবস্হান কর্রিতেছিলে। আমিই তোমদিগকে উহা হইতে দূর্রে সরাইয়া অানিয়াছি। অল্লাহ্ এইजাবে তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শনকে বর্ণনা করেন ব্যেন তোমরা সৎপথ প্ৰাষ্ট হও ?" (৩: ১০৩)।


 প্রদর্শন করিলেন। आমি কি তোমাদরকে দরিদ্র অবস্থ্য় পাই নাই ? আন্লাহ্ পাক আমার মা্যামই তোমাদেরকে ধनী করিলেন। তেমরা পর্প্পর মারামারি হানাহানীতে লিধ্ঠ থাকিয়া
 लৌহার্দিড়িয়া তোনেন নাই ? মহানবী (সা)-এর কণ্ধে এই কথা ஈনিয়া উহারা বলিন : আমরা आল্লাহ ত'জালা অবং তাহার রাসূলের প্রি দমান आনিয়াছি। এই জনাই আল্মাহ্ ত'জালা
 তঁহার দররবার্রে आশা পোষণকারী কথনও নিরাশ হয় না এবং ঢাহার উপর নির্ভরশীলগণ সর্বদা সাফনাई লাড করে। তিনি তাহার কাজে মহা কুশনী এবং বিধান র্চচনায প্রজ্ঞাময়। ইহাই হইল


হার্িিজ जাবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন :
আবূ আবদদ্gাহ হাফিজ্র (র) ... ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইবৃন आব্বাস (রা) বলেন :"আप্ীীয়তার স্পর্ক ছ্নিন্ন হয় ও নিয়ামত্তের অকৃতজ্জण প্রকাশ করা হয়। কিন্হু आण্ীীয়ত ও মিলের সস্পর্কের চাইতে आর কোন শক্তিশানী সশ্পর্ক নাই।

 বেমন কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { اذأبت ذوقـريـى اليك بـــــة * * فغشك واستغنى فليس بذى رهم } \\
& \text {, ولكن ذالقربى الذى ان دعوته * اجاب }
\end{aligned}
$$

"जা্ীীয় ফথন তোমা হইতে বিচ্ম্নিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তোমাকে প্রতারিত করে এবং
 যাহাকে ভাকা হইলেই সে ঙাকে সাড়া নেয় এবং শত্র তীর নিক্কেপ করিলে সেও তীর নিস্ফেপ করে!"

এই একই কथা অन্য অক কবির কলজে ফুটিয়া উঠিয়াছে:

$$
\begin{aligned}
& \text { ولتد صحبت الناس ثم سبرته: * وبلوت ما وصلوا من الاسباب }
\end{aligned}
$$



 रू ।"

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন : এই কথ্া অর্থাৎ কবিতাসমূহ ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত না অन্য কোন বর্ণনাকারী বলিয়াছছন, তাহা আমার জানা নাই। আবুল ইসহাক সুবাইয়ী

 অল্ধাহ় পথথর পারশ্পরিিক সশ্পক-সস্শ্রীতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার এক বর্ণনায় পাওয়া যায় बে, এই আয়াত আল্মাহ্র পথথ্র প্রেম-প্রীতি, ভানবাসা ও ভ্রাত্ত্রের বর্ণনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহ ইমাম নাসাঋ এবং হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীস বি৩দ্ধ।

आবদুর রায়্যাক বলেন : আমাদের নিকট মুআাম্যার (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন য়ে, অা্ীীয়তার সশ্পর্ক ছিন্ন এবং নিয়ামতের অকৃতজ্ঞো প্রকাশ করা হয়।

風

আব̨ উমর আও্যাঈ (র) বনেন : আমার নিকট আবদা ইবৃন आবূ লুবাবা (র) এই হাদীস বর্ণनা করিয়াছছন বে, আমি মুজাহিদের সাথে সাক্ষৎ করিলে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন : আল্লাহ্র পথে বা आল্লাহ্র জন্য যথন দুই বন্ধু মিলিত হয় এবং একে অপরে
 यায়। আবদা (র) বলেন, आমি তহাকে বলিলাম, ইशতো খুবই সহজ! মুজাহিদ (র) উত্তর




ইব্ন জরীর (র) বলেন : আমাদের নিকট অাবূ কুরাইব (র) ... মুজাহিদ (র) হইঢে <র্ণনা কর্রিযাছেন। মুজাহিদ (র) বলেন : দুইজন মুসनমানের মধ্যে যభন সাক্মৎ হয় এবং



 <লিন : তুমি জামার চাইতে অनেক জনनী ও বিজ্ঞ। এমলিভাবে জালহা ইব্ন মাসরুুু (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন !

ই<ূন আটন (র) বর্ণলা করেন cে, উমায়ের ইভ্ন ইসহাক (র) বলেন : আমরা হাদীস এই



झাखिজ আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবারানী (র) ... माলমান ফারাসী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা কর্যিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কোন যুসনিম ব্যাক্তি যথন তাহর जপর কোন ভাইয়ের সাথ্ সাষ্ষৎৎ করে এবং তাহার হাত ধরিয়া করমর্দন করে, তখন
 উशাদের পাপসমূহ সমুদ্রের <্লেন পরিমাণও হয়, তবুও क্মা করা হয়।





৬৪. হে নবী! ঢোমার জন্য এবং ঢোমার অনুসারী মু’মিনগণণর জন্য जাল্লাহই यखেট।
৬৫. হে নবী ! মু'মিনগণকে সং্পামের জন্য উদूद্ধ কর; ঢোমাদের মধ্যে বিশজন
 মধ্যে একশত লোক হইলে তাহারা এক হাজার কাফিরেরে উপর বিজয়ী হইবে। কারণ ঢাহারা বোধ শক্তিহীন সশ্প্রদায়।
৬৬. जাল্লাহ এখন তোমাদের দায়িত্ৃতার লাঘব করিনেনন তিনি অবগঢ রহহিয়াছেন बে, তোমাদের মধ্যে দুর্বনতা বিদ্যমান, সুতর্যাং তোমাদের মধ্ধে একশত জন ধौर्यশীন থাকিলে ঢাহারা দুইশত জনের উপর বিজয় লাভ করিবে। আার তোমাদের মধ্যে এক




 সাহাय্যকারী ও মদগগার। यদি উशাদের সং্থা অনেকও হয় जবং পিছন হইতে উহাদের জন্য পরহ্পর সাহাयযও আগিতে থাকে এবং মু'মিনদের সং্থ্যা স্বল্প হয়, তবুও চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহা কিছু ভাবিবার অল্লাহইই ভাবিবেন। তিনিই তোমাদদর জন্য যথেষ্ট।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদিগকে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) ...
 প্রসজ্গে বর্ণনা করিয়াছ্ছন। শা'বী বলেন্র : ইহার অর্থ হইল তোমার এবং তোমার সাথে লড়াইয়ে याহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের জন্য আল্মাহ্ই যথেষ্ট। আতা খুরাসানী ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র) হইতেও ঐইর্পপ বর্ণিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্' পাক الَمْؤْمْنِنْن عَلَى الْقَتَالِ ‘রির্যাছেন এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়াছেন। এই জন্যই মহানবী (সা) সেনাদল কাতারবন্দী করার সময় এবং আক্রমণের দিক নির্দেশের সময় লড়াইর জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিতেন। यেমন তিনি বদরের লড়াইর সময় মুশরিকগণের সংখ্যা এবং মুসলিম বাহিনীর সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছিলেন :
‘তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অপ্রসর হও, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রশস্ত। উমাইর ইব্ন হাম্মাম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্তবেই কি উহার প্রশস্ততা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যা। উমাইর (রা) বলিয়া উঠিলেন, বাহ্বাহ্। মহানবী (সা) ইহা ऊনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : কি জন্য উদ্দুদ্ধ ইইয়া তুমি এইর্দপ বাহ্বাহ্ বলিলে ? উমাইর (রা) জবাব দিলেন, আমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী হইবার আশায়ই বাহ্বাহ্ বলিয়াছি। অতঃপর মহানবী (সা) বনিনেন : নিশয় তুমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী ইইবে। অতঃপর লোকটি সন্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করতঃ তাহার তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন থলিয়া হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিল। কিছু খাইয়া অবশিষ্টখুলি खেলিয়া দিয়া বলিল : यদি আমি বাঁিয়া থাকিয়া উহা আহার করিতে যাই ইহা তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অতঃপর সন্মুথে অগ্গসর হইয়া শত্রু সেনার মধ্যে ঢুক্য়া পড়িল এবং নড়াই করিতে করিতে শাহাদাতবরণ করিল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি খুশি থাকুন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব এবং সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) যখন ইসলাম গ্গহণ করিয়া মুসলমানের সংথ্যা চল্লিশ পৃর্ণ করিল, তখন এই आয়াত অ<তীপ হয়। কিন্তু এই বর্ণলা প্রশ্ন সাপেক্ক। কেননা এই জায়াত হইতেছে মাদানী আয়াত। অথচ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবিসিনিয়ার হিজরতের ঘটনার পর এবং মদীনায় হিজরতের ঘটনার পৃর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আল্লাহইই সর্বষ্ঞ।

 দুইশতের ঊপ্র বির্জর লাভ করিবে। আর যদি একশত সেনা থাকে, তবে বিজয় লাভ করিবে এক হাজার কাভ্যিরের উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক একজন দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে! কিন্তু পরে এই আদেশ রুহিত করা হর এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকে।

आ<দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন : আমাদের নিকট জারীর ইব্ন হাযেম (র) ... ই<্ন

 করিলে মুসলমানদের পক্সে ইহা খুব কঠিন মনে হইত। অতঃপর আল্মাহ্ পাক এই কঠিন

 ক্মাইয়া দিলেন। বুথারী শরীফফ ইবনুন মুবারক (র) হইতে অইর্পপই বর্ণিত রহহিয়াছু।

সাক্দদ ইবৃন মানসূর (র) ... ইব্ন আাব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসলে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন : আল্াাহ পাক লড়াইফ্যের ময়দানে একজন মুসলমানের দশ দশ শক্রু বিরুক্ধে দজায়মান হఆয়া এবং ময়দান হইতে পলায়ন না করা ফ্বय কর্য়াহিলেন।

 শब্র্র মুকাবিলা হইতে পলায়ন করা চলিবে না । বুখারী শরী<ফ আनी ইবৃল আবদদুল্নাহ্ (র)


সুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন আব্বাস (র্রা) বলেে : উল্নেথিত আয়াত অবতীী করা হইলে এই বিধান মুসলমানের পক্ষে ֶুব ভারী অनুভব হইন। जाহারা একজনের দশজনের বিকৃদ্ধে এবং একশত জনের হাজারের বিক্চৃদ্ধে নড়াই করাক্কে নিজদদর পঢ্ষ বিরাট কঠিন কাজ ভাবিল। সুত্রাং আল্লাহ্ পাক তাহাদের এই বোঝার ভার লাঘব করিয়া দিলেন এবং অন্য আয়াত দ্মারা অই নির্দেশ বাতিন করিয়া বলিলেন :
 পক্ষে পনায়ন করার কোনই অবকাশ নাই। কিষুু বিఠণ না হইয়া কয়েকণণণ বেশি ইইলে তখন आর মুসলমানের উপর নড়াই করা অপরিহর্য নয়। ত্যন উহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া মুসলমানের
 राদীস বর্ণনা করিয়াছেন।



হাফ্জিজ আব̨ <কর ই<̣ন মারদূবিয়া (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন;



 عَنْ দায়িত্রের বোরা উj্ঠাইয়া नেওয়া হইয়াছে। অতঃপর হাক্মি (রা) বলিয়াছেন, এই হাhীলের সনদ বিల্ধ। তবে বুখারী ও মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই।



৬৭. দেশ হইতে সশ্পূর্ণর্ূপ্ শত্র নিপাত না করা পর্य্ত কোন নবীর পক্ষ বন্দী র্যাখা উচিত নহে। তোমর্রা জাগতিক ধন-সস্পদ চাও? আর আা্লাহ পর্রকান্র কন্যাণ চাহেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও অজ্ঞাময়।
৬৮. পৃর্ব হইতেই यদি जাল্লাহর পক্ষ হইতে বিধান না থাকিত, তবে তোমরা यাহা কিছ্দ গহণ কর্রিয়াছ, ঢাহার জন্য ঢোমাদের বির্যাট শাঙ্সি ভোগ কর্রিচে হইত।
৬৯. যুদ্ধनক্র ধন-সশ্পদ বৈধ ও পবিত্র বিধায় জাহার কর এবং আাল্লাহৃকে ভয় কর,


তाएস্গীর : ইমাম आহমদ (র) ... आनाস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছूন। आनाস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের বন্দীদূর ব্যাপার নিয়া সাহাবাগ্ণণর অক পরামর্শ সভা ডাকিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ পাক উহাদিগকে তোমাদের নিয়্র্রণাধীন করিয়া দিয়াছছন। তোযরা ইহাদিগকক কি করিতে চাও বল ? অতঃপর উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন : হে आাল্াহ্র রাসূন ! ইহাদ্রে শিরণ্ছেদ করা হউক। এই প্রস্তাব שনিয়া মহানবী (সা) তহার দিক হইতে মুখ ফির্রাইয়া আনিয়া আবার বলিলেন : হে লোকগণ! আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে তোমাদের অধীन কর্রিয় দিয়াছেন। গতকন্गও ইহারা ভাই ছিন। (কিদ্ু অজ তোমাদের হাতে বन्দী! তোমরা ইহাদিগকে কি করিতে চাও ?) উমর আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন : হে জাল্gাহ্র
 ফिরাইয়া আনিয়া আবার বনিলেন :

এই সময় आবূ বকর সিদীক (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন : হে আল্লহহূ রাসূল ! आমার অভিশত হইন উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক এবং বিনিময় ফিদিয়া (মুক্তিপণ)



 शাদীসটি এই সূরার প্রথমদিকে উল্লেথ করা হইয়াছে।
 যুদ্ধ্রের দিন মহানবী (সা) সকনকে জিজ্ঞাসা করিলেন : বদ্দীদের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি ? आবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন, হে অাল্লাহ্র রাসূল! ইহারা আপনারই স্গো|্রীয়, তাই তఆবা করান হউক। হয়ত আল্লাহ্ পাক উহাদদর তఆবা কবূল করিবেন। পক্ষাত্তরে উমর (রা) উঠিয়া বলিলেন : ইহারা আপনাকে এবং আপনার আনীত দীনকে মিথ্যা প্রিপ্ন করিয়াছছ। পরু্ু আপনাকে দেশ হইতে নির্ব|সিত করিয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে আমাদের নিকট অপণ করুন! আমরা উহাদ্রে শিরচ্ছেদ করি। আবদুলাহ ইব্ন রাওয়াহ (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র
 সৃষ্টि করিয়া তাহাতে উহাদিগকে নিফ্ছেপ করিয়া হত্যা করা হউক। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা) উহাদের কথা ঔনিয়া নিণুপ রহিলেন, কোনই উত্তর এদান করিলেন না। অতঃপর উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন । ইত্বসসরে কতক লোকে আবূ বকর (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করিবার কथা বলিল। কতকে উমর (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণের কথা প্রকাশ করিল। आর কতকে আবদूল্gाহ ইব্ন রাওয়াহার প্রাবের পক্ষে সায় দিন। অতঃপর মহানবী (সা) গৃহ হইতে আাসিয়া বলিলেন : "আল্লাহ্ পাক কতক লোকের হুদয়_এমন কোমন করেন বে, উহা দুক্থের ন্যায় কোমন স্রি⿵্ৰ হয়। आা কতক লোকের হুদয়কে এমন কঠিন করিয়াছেন ভে, উহা পাথরের চাইতেও কঠিন হয়। হে আবূ ককর! তোমার উদাহরণ হইন, ইবরাইীম (আা)-এর ন্যায়। তিনি যাহ বলিয়াছেন, তাহা আল-কুরজানের ভাযায় এই:
 তবে তুমি তো ক্ষমাশীন ও দয়ানু" (38: ৩৬)।

হে আাূ বকর ! ঢোমার উদাহরণ হয়ত ঈসা (আা)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা আল-কুরতানের ভাযায় এই:

## 

 ফমা কর; তবে তুমি মহা পরাক্রমশানী ও প্জাময়" (৫:১১৮)।

হে উহর! তোমা ঊদাহরণ হইন হয়তত মূসা (আ)-এর ন্যায়। তিনি ফাाহ বনিয়া ছিলেন, তাহ আা-কুরজানের ভযায় এই:


 তাহ: অ!ল-কুর্ালের ভাষা নিম্木ক।



দেওয়া যাইবে না। হয় মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িতে হইবে, নতুবা হত্যা করিতে হইবে। এখন তোমাদের অভিমত কি ? ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! সুহাইল ইব্ন বায়জাকে হত্যা করিবেন না। সে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছে। ইহা তনিয়া মহানবী (সা) নিশ্চুপ রহিলেন। অতঃপর বলিলেন : আজিকার দিনের ন্যায় এমনি আর কোনদিন আমার যায় নাই। আমি আজ ভয় করিতেছিলাম যে, আজিকার দিন আমার উপর আকাশ হইতে কক্কর বর্ষণ করা হয় নাকি! সুতরাং মহানবী (সা) বলিলেন : সুহাইল ইব্ন
 করিলেন।

ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী (র) আবূ মুআবিয়া কর্তৃক আল আ'মাশ (র) হইডে বর্ণিত হাদীসকে অনুরুপতাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাকে তাহার মুস্তাদরাক কিতাবেও উহা উক্ধৃত করিয়া বলিয়াছছেন : ইহার সনদ বিশ্দ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... আবদুল্মাহ্ ইব্ন উমর ও আবূ হহায়রা (রা) সৃত্রে মহানবী (সা) হইতে অনুর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধের অধ্যায়ে আবূ आইউব আনসারীর সনদে ইব্ন মারদুবিয়া এই হাদীসকেই অনুর্রপ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার মুত্তাদরাক কিতাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। जিনি বলেন : আমদের নিকট উবায়দूল্নাহ্ ইব্ন মূসা (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন : আব্বাস (রা) বদরের যুক্ধে বন্দী ইইয়া আসিয়াছিনেন। তিনি একজন আনসার কর্তৃক বন্দী হইয়া ছিলেন। আনসারগণ তাহাকে হত্যা করিবার মনস্থ করিলে মহানবী (সা)-কে এই কথা জানান হইল। মহানবী (সা) ইহা ুনিয়া বলিলেন : আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় অদ্য রাত্রিটি আমার অন্দ্রিয় অতিবাহিত হইইয়াছে। অথচ আনসারগণ তাহাকে হত্যার কথা চিন্তা করিতেছে ? তখন উমর (রা) বলিলেন; আমি কি তাহাকে নিয়া আসিতে পারি ?

হুযূর (সা) বলিলেন : হ্যা, পার। অতঃপর উমর (রা) आনসারগণণর নিকট আসিয়া বলিলেন, আব্বাসকে মহানবী (সা)-এর নিকট পাঠাইয়া দাও। উহারা জবাব দিল, না আমরা কোনক্রমেই তাহাকে পাঠাইব না। তখন উমর (রা) बनिলেন : তোমরা যদি তাহাকক পাঠাও, তবে মহানदी (সা) आস্তরিকভাবে शুব ३শী হইবেন। তখন তাহারা বলিন, মহান্বী (সা) यদি <াস্তবিকই ३ুশী হল, তবে তাহাকে নিয়া यাও। সুতরাং আক্বাসকে যখন উমরের হাতে অপ্পণ করা হইল, তখন ঊমর (রা) তাহাকে <লিলেন : তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তবে আহি
 তুমি ইসলাম \&র্ম গ্রহণ করিলে মহানবী (সা)ও অতিশয় झুশী হইবেন। ইব্ল উমর (র!) दলেলে : অতঃপ্য মशনन<ী (সা) ইशদের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলে জববূ বকর (রা) উঠিয়া
 পক্কান্তরে উমর (রা) উহাদিগকে হত্যা করিযার পরামশ দিলেন! পরিশেखে মহানदी (সা)
 अবতীণ रরেন। হাকিম (র) বলেন : ইशার স্नদ বিশুন্ন, কিত্তু, বুখারী ও মুসলিম ইহ বর্ণনা করেন নাই।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আनी (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। আनী (রা) বলেন : বদরের यूদ্ধের দিন জিবরীল (অা) মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : आপনি বদর যুদ্ধের

 করিতে পারে। কিুু মুক্তিপণের বিনিময় ছাড়িয়া দিলে আগামী বৎসর অনুর্রপ সং্যাক লোকই जোমাদের মধ্য হইতে শহীদ হইবে। সাহবীীণ বলিলেন : जমরা মুক্তিপণের বিনিময়ই মুক্ত করিতে এবং শহীদ হইতে ইচ্মু। এই হাদীস ইমাম তিরমমীী ও নাসাঋ বর্ণনা করিয়াছ্ছে। ইবৃন হিব্বান (র) তাহার কিতাবে সাওরী (র) হইতে অনুজ্রপভাবে বর্ণনা কর্য়াছেন। ক্ত্তু এই राদীग অতनु গরীব ও দूर्বन।

ইব্ন আউন (র), অাবীদা (র) সৃত্রে আनी (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আनी (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের দিন বন্দীদের ব্যাপারে বনিলেন : হে সাহাবীগণ ! তোমরা ইচ্ম করিলে উহাদিগকে হত্যা করিতে পার जথবা ইচ্ঘ হইাে মুক্তিপণের বিনিময়ওও ছাড়িয়া দিতে পার।
 শহীদ হইবে। आनी (রা) বলেন : এই সত্তর জনের মধ্যে সর্বশশষ সাবিত ইবৃল কাল্যে (রা) ইয়ামামার बড়ইইতে শহীদ হইয়া ছিলেন। কতক লোকে এই হাদীস আবীদা (র) হইতে 'มুরসাল' সনদ̆ বর্ণনা করিয়াছেন। জাল্ধাহইই সর্বজ্ঞ।

มুহা্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস


 ইश তোমার জন্য বৈধ না করিলে বে লোক আমার অবাধ্যগত হইত তাহাকেই আমি শাস্তি দিতাম। लষ পর্শ্ত্ত জমি উহা তোমাদের জন্য বৈষ করিয়া দিয়াছি। আমি বৈধ না করিলে তেমরা উহা গ্রহণ কর্যিয়া বিযাট শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইতে।

ইবุন জাবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতেও অনুন্রপ বর্ণিত রহিয়াছে।
जা'মাশ (র), বলেন : বদর যুদ্ধে অংশ গহণকারী কোন সাহাবীকে শাঙ্তি প্রান করা হইবে







 যাহদিগকক বন্দী করিয়াছ, তাহদদের বেনায় তেশরা ভীষণ আযাবে নিপতিত হইতে। আল্লাহ তোমদিগকে যুদ্নলক্ধ সস্পদকে (গনীমতকে) বৈধ ও পবি্র কর্রিয়া আহার করিবার জন্য

বলিয়াছেন। ইব্ন আউফ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসউদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আতা, হাসান বসরী, কাতাদা, প্রমুখ হইত্ও অনুক্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।
 গনীমতের সশ্পদ বৈধ করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাথ্যার সপক্ষে বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ্ (রা) বলেন যে, মহনবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে এমন পাচচটি বিষয় দান করা হইয়াছে যাহা আমার পৃর্বে কোন নবীকেই দান করা হয় নাই। जক মাসের দূরত্ণে অবস্থিত শহরেও আমার প্রভাব দান করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হইয়াছে। আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ ছিল না। আমাকে পরকালে শাফাআতের ক্ষ্মতা দান করিয়া মহা সম্মানিত করা হইয়াছে। পৃর্ববর্তী নবীগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় ও গোত্রীয় লোকজনের নিকট প্রেরিত ইইতেন। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

আ'মাশ (র) আবূ সালিহ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন, আমাদের ব্যতীত কোন কৃষ্ণ মাথা বিশিষ্ট লোকের
 (যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বৈধ ও পবিত্র মনে করিয়া আহার কর।) সুর্তরাং এই আয়াত যুদ্ধ বন্দীদের হইতে মুক্তিপণ গ্রহণকেও উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাহার ‘সুনানে আবূ দাউদ’ কিতাবে বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক আল आ'বসী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদর যুদ্ধবন্দী জাহিল লোকদের হইতে মাথা পিছু (তৎকানীন প্রচলিত) চারিশত মুদ্রা মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

জুমহৃর আলিমগণের মতে যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিধানের বেলায় ইমাম বা রাষ্ট্রপতির এই স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে যে, তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলে উহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন। বেমন বনী কুরায়জা গোত্রের বেলায় করা হইয়াছিল। তেমনি ইহা না করিয়া মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকারও তাহার রহিয়াছে। যেমন বদর যুদ্ধবন্দীদের ক্চেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হইয়ছিল। অথ<া অমুসলিমদের হাতে বন্দী মুসলিম সেলাদের বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যেমন মহানदी (সা) সালামা ইব্ন আকওয়ার কাছে বন্দী এক মহিনা ও তাহার কন্যার বিনিময়ে যাহারা জুশরিকদের হাতে বন্দী হইয়াছিন উহাদের বনীমুক্ত করিয়াছিলেন। তেমনি উহাদিগকে ইচ্ছা করিলে গোলাম ব!নাইয়া রাখিবারও নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইমাম শাফিঈ (র) নহ একদল আলিম এই অভিমতই পোষণ করেন। এই বিষয় অন্য ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ফিকহের কিতাবসযূছে যথাস্থানে ইহা সবিস্তার বিদ্যমান।

 পাক ভান কিছ্ম দেণ্খে, তবে তোমাদের ইইতে যাহা কিছ্ম নেওয়া হইয়াছে তাহার চাইঢে
 मয়ानू।
৭১. जার তোমার সহিত উহারা বিশ্বাস ডগগ করিতে চাহিলে অসষ্ব কিছু নহে। উহারা পূর্ব্বে তো जান্লাহর সरिত বিপ্গাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছছ। অতঃপ্র তিনি উशাদের উপর তোমাকে শক্তিশানী করিয়াছেন। জাল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্্ঞ্ঞাময়।
 কর্যিযাছছন। তিনি বলেন : মহানবী (সা) বদর যুক্দের দিন বলিলেন : आমি বনী হাশিম ও জন্যান্য গোত্রের লোকদদের বিষয় जানভাবেই জানি। जाহাদিগকে জোরপৃর্বক যুক্ধে নামান হইয়াছে। উহারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করিতে চাহে নাই। সুত্যাং উহাদর মধ্যে কাহারও সাথে जর্থাৎ বনী হাশিমের কাহাকে পাইলে উহাকে হত্যা করিবে না। তেমনি আবুল বাখত্রী ইবৃল হিশামকেও কেহ পাইলে হত্তা করিবে না। তদ্রপ আব্রাস ইব্ন आবদুল মুত্তািবকে দেशিলেও হত্যা করিবে না। কেননা তাহাকে তহার অনিচ্মায় জবরদস্বৈমূলক যুক্ধ্র আনা হইয়াছে। ইश ऊनिয়া হুযায়ফা ইব্ন উত্বা (রা) বলিলেন, আমরা আমাদের পিত, ভাই, ज্রাতুশ্শুর্র, সত্তান ও








 সুতরাং তিন ইয়ামামার যুক্টে শইীদ ইইয়াছিলেন। आাল্লাহ্ তাহার প্রতি যুশী থাকুন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে অনুর্রপ আরও বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন বৈকালের দিকে যুদ্ধবন্দিগণকে যখন খুব কঠিনভাবে বাঁধা হইয়াছিল, সেই দিন রাত্রির প্রথমদিকে মহানবী (সা) অন্দ্রিয় কাটাইলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার ন্দ্রি না হওয়ার কারণ কি ? এ দিকে আব্বাসকে কোন এক আনসার লোক বন্দী করিয়াছিল। সাহাবীগণের অন্দ্রের কারণ জিজ্ঞাসার জবাবে মহানবী (সা) বলিলেন : আমি আমার চাচা আব্বাসের বন্দীদশার বিলাপ তুনিয়াছি, যাহার জন্য আমার চক্ষে ন্দ্রা আসিত্ছে না। উহার বাঁধন ছাড়িয়া দাও। বাঁধন ছাড়িবার পর সে নিশুপ রহিলে মহানবী (সা) ন্দ্রির কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : বদর যুদ্ধের অধিকাংশ বন্দীই নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিল। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ধনী লোক ছিলেন। তিনি নিজের অনুকূলে একশত আওকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিলেন। বুখারী শরীফে মূসা ইব্ন উক্বা (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্ন শিহাব (র) বলেন : আমার নিকট আনাস ইব্ন মালিক বর্ণনা করিয়াছে যে, আনসারদের মব্যে কিছু লোক বলিল : হে আল্লাহৃর রাসূল ! আমাদিগকে অনুমতি দিন। আমরা আমাদের ভগ্নির পুত্র আব্বাসকে বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দেই। আল্লাহ্র রাসূল উত্তর করিলেন : কখনই হইতে পারে না। উহার মুক্তিপণ হইতে একটি দিরহামও ছাড়িতে পারিবে না।

ইউনুস ইব্ন বুকায়ের (র) ... যুহরী (রা) সূত্রে একদল সাহাবী (রা) হইতে বর্ণলা করেন। তাহারা বলেন : কুরায়েশগণ মহানবী (সা)-এর নিকট তাহাদের বন্দীগণের মুক্তিপণ পাঠাইয়া দিত।. সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের বন্দীদের অনুকৃলে প্রস্তাবিত মুক্তিপণ আদায় করিত। এই সময় আব্dাস বলিল, ছে আল্লাহ্র রাসূল ! আমিতো মুসলমান ছিলাম। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : তোমার ইসলাম গ্রহণ বিষয় আল্লাহ্ই ভাল অবগত। তুমি যাহা বলিত্ছেছ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই ইইলে আল্লাহ্ তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। আমরা তোমার বাহ্যিকর্দপ বিচার করিব, ইহাই আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং তুমি নিজের, जোমার ভ্রাতুশ্মুত্র নওফিল ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের, আকীল ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তি যিনি বনী হারিস ইব্ন ফিহরের ভাই, উতবা ইব্ন আমর ইহাদের মুক্তিপণ দিয়া দাও। আব্বাস বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট এই মুক্তিপণ পরিশোধ করিবার সম্পদ নাই। মহানবী (স!) উত্তর করিলেন : কেন, তুমি এবং উম্মু ফয়ল বে সম্পদ ভৃতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছ উহা কোথায় ? তুমি উহাকে বলিয়াছিলে, এই যুদ্ধ সফরে কোন বিপদ হইলে এই লুক্কায়িত সম্পদ তোমার পুত্র আল-ফ্যল, আবদুল্পাহ্ ও কুসামের হইবে। আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্র রাসৃল ! আল্লাহৃর শপথ ! আমি বুঝিতত পারিলাম, নিশয় তুমি आল্মাহ্র রাসূল। এই লুকানো ধনের কথা আমি এবং উন্ু ফ্যল ব্যতীত কেইই জানিত ना! হে আল্লাহৃর রাসূল! আমার নিকট বিশটি আওকিয়া (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল, যাহা আপনার লোকের! নিয়া গিয়াছে। উহা আপনি আমার মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করুন। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : যাহা আল্মাহ্ পাক আমাদিগকে তোমার হইতে দান করিয়াছেন উহা হইতে কোন কিছ্হুই দেওয়া হইবে না। সুতরাং তোমার নিজের, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তিগণের মুক্তিপণ পরিশোধ কর। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ্ পাক ঊপরোক্ত
 কর্রেন। আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে ইসলাম গ্রহণ কর্রিবার পর বিশ আওকিয়ার পরিবর্ত্রে বিশটি গোলাম দান করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ধনী। উহা দ্বারা আমি আল্লাহ্ পাকের দ্বিতীয় ওয়াদা ক্ষমা ও মাগফিরাতের আশা পোষণ করিতেছি।

ইব্ন ইসহাক ... ইব্ন আব্বাস (সা) হৃতে অনুর্পপ একणि হাদীস বর্ণনা করেন।
आবু জাফ্র ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন

 (সা)-এর নিকট মুসনমা হওয়ার কথা প্রকাশ করিলাम। जতঃপর আমা হইতে সাহাবীশণণর नেওয়া বিশtি আওকিয়া আমার মুক্তিপণ জ্রণপ গণ্য করিবার আবেদন জানাইনে মহানবী (সা) তাহা অস্বীকার করিলেন। সুত্রাং আাল্মাহ পাক আমাকে উशার পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান কর্যিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী এবং প্রত্যেকের হতেই ধন সশ্পদ রহিয়াছে।

ইব্ন ইসহাক - - - জাবি ইব্ন আবদूল্बाহ ইব্ন র্ব্বাব হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আব্মাস ইব্ন আাদ্দু মুত্তানিব বলিয়া থাকিত্ন বে,

 বক্ত্বা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জরাইজ (র) আত খুরাসানী সৃত্রে ইব্ন অাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,
















আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন : আব্বাস বদর যুক্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি নিজের জন্য চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ হুদ্রা মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর আব্বাস এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক আমাকক এমন দুইটি বিষয় দান করিয়াছেন, যাহা দুনিয়ার তুলনায় আমার নিকট অতি পসন্দনীয়। আমি বদর যুদ্ধের বন্দী ছিলাম। সুতরাং চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ মুক্তিপণ হিসাবে আদায় করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছি।

আল্লাহ্ উহার পরিবর্তে আমাকে চল্মিশটি গোলাম দান করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি হইল আল্মাহ্র ক্ষমা প্রদর্শন্নর অংগীকার, যাহার আশায় আমি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।

এই আয়াতের ব্যাথ্যায় কাতাদা (র) বলেন : আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মহানবী (সা)-এর নিকট যখন বাহরাইন হইতে চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমত রৃপে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি যুহরের নামাযের অযূ করিতে ছিলেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক অভাবীকেও উহা হইতে দান করিয়াছিলেন। কোন আবেদনকারীকেই বঞ্চিত করা হয় নাই। উহা বিতরণ শেষ না করা পর্যন্ত তিনি নামায পড়েন নাই। সেদিন আব্বাসকে উহা হইতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া ইইলে তিনি চাদর ভরিয়া নিয়া গেলেন। সুতরাং আব্বাস (রা) বনিয়া থাকিতেন যে, আযা ইইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা অনেক উত্তম। আমি এখন আল্লাহ্র ক্ষমা প্রদর্শনের আশায় রহিয়াছি।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিযান (র) হুসাইদ ইব্ন হিলাল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসাইদ (রা) বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে ইব্ন হাযরামী চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমতের সম্পদ পাঠাইয়াছিলেন। এত বিপুল পরিমাণ গনীমত যেমন পৃর্বে কোনদিন আসে নাই, তেমনি পরেও কখনও আসে নাই। বর্ণনাকারী বলেন, উহা চাটাইর উপর বিছাইয়া রাথা হইল। এদিকে নামাযের আযান হইল। মহানবী (সা) এই মালের নিকট দখয়মান হইলেন। মুসল্নিগণও আসিয়া উপস্থিত হইই। সেই দিন মহানবী (সা) মাপজোপ গোনাবাছা না করিয়াই মুক্ত হস্তে মানুষকে দান করিতে লাগিলেন। তখন আব্বাস (রা) আসিয়া উহা হইতে তাঁহার চাদর ভরিয়া গাঠুরী বাধিয়া কাঁধে উঠাইতে চাহিলেন কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর মহানবী (সা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন : হে আল্নাহ্র রাসূল! আমার গাঠুরীটি আমার কাঁধে উঠাইয়া দিন। এই কথা শনিয়া মহানবী (সা) এমনভাবে একটু মুচকি হাসি দিলেন যে, তাঁহার দন্ত মুবারক বাহির ইইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তাহাকে বলিলেন : গাऐয়ী হইতে কিছু মাল রiজিয়া ওयन কমাইয়া লও এবং নিজের ফ্মতায়ই উঠাইয়া লও। জব্বাস (রা) তাহাই করিলেন। তখন আব্বাস (রা) বলিতে লাগিতেন, ইহা হইল আল্লাহ্ কর্ত্থৃক আমাকে প্রদত্ত দুইটি জংগীকারের একটি অংগীকার। দ্বিতীয় অংগীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে তাহা আমি
 ro, frof, অনেক উত্তম। আমি জানি না তিতীয় অক্গীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে। এই মালের একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহানदী (সা) উহার নিকট ধীর-স্থির চিত্তে দণ্ডয়মান ছিলেন।













屯




















१२. याহाরা ঈমান জানিয়াছে, দীनের জन्ग रिজরতত করিয়াছছ, জীবन ও সশ্পদ ঘারা

 रिজরত ना করা পর্যন্ত ঢাহাদের অভিতাবকত্তের দায়িত্ন তোমার নাই। जার দীন সশ্পর্কে यদি উহারা তোমার নিকট সাহায্য প্রা্থনা করে, তবে ঢাহাদিগকে সাহাय্য করা ঢোমার
 नা। তোমরা यাহা করিত্ছছ जান্লাহ তহা ভানভবেই দেণেন।


 রাসূলের সাহাব্যের জন্য ও অাল্নাহহ দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উল্mল্যে অপর দেল্ চলিয়া आসিয়াহে। এই পথথ निজ্জেদের জীবন ও ধন-সশ্পদ সবকিছू উজাড় করিয়া দিয়াছহ। দিতীয় শ্রেণী হইন মদীনার जানসারগণ। যাহাদের নিকট মুহাজিরগণ ছ্নিনমূল অবস্থায় আসিয় উপস্থিত शইলে তাহারা ঢাহদিগকে নিজেদের ঘররাড়িতে অাশ্র্য দিয়াছে এবং নিজ্রেদের ধল-সশ্পদ ও বিষ্য সস্পত্তিতে সমান অধিকারী করিয়া निয়াছে। এইজন্যই মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের

 উত্তাধ্কিকারী করিয়া निয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ পাক উত্ত্রাধিকারীর বিধানের মাধ্যম্ এই निয়ম<ে दাতিন যোষণা করেন। বুथারী শরীखফ ইবৃন জাষ্মাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ঘারা
 ইश বর্ণা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরামা, आন-शাসান, কাতাদা (র) সহ অরেকে অনুজূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ ... জারীীর ইব্ল आবদूলাহ্ বাজানী (রা) হইঢে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ভে, মহানবী (সা) বলিয়াছছন : মুহজ্জি ও আন্সারগণ পরশ্পর পরশ্শরের বন্ধু।

ইবন্ন কাছ্ছীর ৪থ্ণ — ৬৪

তেমনি মক্লা বিজয়ের পর কুরায়়েশ মুসনমানণণ এবং বনী সাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ
 হাফিজ আবৃ ইয়ানা (র) ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবุন মাসউদ (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা) (সা)-কে বনিতে ঔনিয়াছি ভে, মুহাজির ও আনসারগণ এবং

 มুহাজির ও আनসারূদের প্রশংংসায় এই আয়াত ব্যতীত কালামপাকে বহ్ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। লেমন আল্dाহ্ পাক বলেন :


("মমহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা প্রথম্ ঈমান আনিয়া ও হিজরত করিয়া c্রৃষ্ঠত্ণ
 ঋুশি হইয়াছেন জার তাহারাও আল্লাহ্র «তি থুশী। তাহাদের জন্য এমন জান্নাত তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছ্ যাহার তনদেশ ইইতে নদীসমূহ প্রবাহিত (৯: ১০০)।")

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

## 

आল্লাহ পাক নंडी ও মুহজির এবং আনসারদের প্রতি তাহার করুণা বর্ষণ কর্যিয়াছেন, যাহারা কঠিন মুহুর্তেও মহনবীর আনুগত্য পরিহার করে নাই (৯: ১د৭)।)

কুরজানের অপর রক স্शানে আল্লাহ্ বলেন :


 خَصَاصَةُ
("ইহা সেই সব দরিদ্রি इহাজিরদদর জন্য যাহাদিগকে তাহাদের দেশ, ঘরবাড়ি ও সহায়-সশ্পদ
 আল্মাহ ও তাহর রাসূলকে সাহায় করিতেছে। ইহারাই భাঁি সত্তনিষ্ঠ লোক। তেমনি যাহরা



 হইরাচে" (৫৯: ৮-৯)।

 করিয়াছেন, তাহাতে উহারা কোনর্রপ হিংসা পোষণ করে না। কেননা আয়াত ন্নারাই প্রকাশ

পায় যে, আনসারদের উপর মুহাজিরগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আনসারদের উপর যুহাজিরগণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ থাকার বিষয় সককল আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। এ বিষয় তাহাদের মব্যে কোনই মতবিরোধ নাই। এইজন্যই ইমাম আবূ বকর আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল খালিক বায়্যার (র) তাহার ‘মুসনাদ’ কিতাবে বলিয়াছেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মু'আম্মার (র) হু্যায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হ্যায়ফা (রা) বनেন : আমাকে মহানবী (সা) হিজরত ও নুসরত (সাহায্য করা) ইহার কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি হিজরতকে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সনদ ব্যতীত ইহার আরও কোন সনদ রহিয়াছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই।

আলোচ্য 'ওয়াও'-কে যের দিয়া কত্ত লোকে পাঠ করিয়া থাকেন আর অন্যান্য লোকেরা যবর দিয়া পাঠ করেন। উভয় অবস্থায়ই উহার মর্ম অভিন্ন, যেমন $\downarrow \mathrm{y}$, এর মধ্যে যের ও যবর উভয়ই সমান।
 ইইয়াছে। জর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু হিজর্ত করে নাই। বরং নিজদের দেশেই অবস্থান করিয়াছে তাহাদের যুদ্ধলব্দ সস্পদে অংশ নাই। তেমনি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশেও তাহাদের কোন অধিকার নাই। তবে যাহারা লড়াইতে উপস্থিত থাকিবে, তাহারা পাইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আমাদের নিকট.ওয়াকী (র) ... ইয়াযীদ ইব্ন খুসাইব आসলামী (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আসলামী (র) বলেন : মহানবী (সা) যখন কোন লোককে সারীয়া বাহিনী বা জায়েশ বাহিনীতে আমির মনোনীত করিয়া পাঠাইতেন, তখন তাহাকে এবং তাহার মুসলিম সাথীগণকে আল্লাহৃকে ভয় করা ও অন্যান্য নসীহত প্রসংগে বলিতেন : আল্লাহ্র নাম নিয়া আল্লাহ্র পথে লড়াই কর। যাহারা আল্মাহৃকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে হত্যা কর। যখন তোমাদের শক্রু মুশরিকগণের সহিত সাক্ষাৎ ইইবে, তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করিবার জন্য আহ্নান জানাও। यদি তাহারা তোমাদের আহ্নানে সাড়া দেয়, তবে তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং উহাদের ঊপর হামলা হইতে বিরত থাক। সর্ব প্রথম উহাদেরকে ইসলাহের দিকে আহান জানাও। তাহারা ইসলাম গ্রহণে সাড়া দিলে তোমরা তাহা মানিয়া লাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক। অতঃপর উহাদেরকে নিজদের দেশ হইতে মুহজিরদের দেশ্: আসিয়া অ<স্शান করিবার আহান জানাও। উহাদেরকে জানাইয়া দাও শে, যদি তোহরা ইহা কর, তবে కুহাজিরগণের জন্য যাহা কিছু রহিয়াছে তোমরাও তাহাই পাইবে এবং মুহাজিরদের
 অপ্বীকার জান্য় এবং নিজেদের দেশেই থাকিবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাহাদের জ্রানাইয়া দাও यে, তোমরা গাদীণ इুসলমানের ন্যায়! সাধারণ হু’মিনগণের প্রতি আল্মাহ্র বি乡ন যেকপ প্রযোজ্য হয়, তোমাদের উপরও তদ্রাপ বিধান প্রবোজ্য ইইবে। গনীমতের এবং ফায়ের সম্পদে তোমাদের জন্য কোন জংশ शাকিবে না। তবে মুসলমান্দের সাথে থাকিয়া জিহাদ করিলে উহার অংশ লাভ করিবে। তবে উহারা ইসলাম গ্যহণে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহাদ্দিকে জিযিয়া

প্রদানের आামান জানাও। ইহাত উহারা সম্মত হইলে তোমরাও মানিয়া নাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক। তরে জিযিয়া প্রদানে অস্ধীকৃতি জানাইলে তোমরা অাল্লাহ্, নিকট সাহাযা প্রার্থনা কর এবং উহাদের সহিত নড়াইফ়্ে প্রবৃত্ত হও। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসকে এককভাবে বর্ণনা কর্যিয়া আরও অতিরিক্ত কथা উল্নেখ করিয়াছছন।
 बে সব বিদেশী ও বস্তিবাসী ঈযানদার লোক হিজরত না করিয়া নিজের দেশেই রহিয়া গিয়াছছ, তাহারা यদি hীন্রে ব্যাপারে তাহাদের শজ্রু বিকৃদ্ধে তোমাদের নিকটট সাহাय্য পর্থনা করে, তবে তাহাদিগকে তোমাদের সাহায্য করা একান্ত কর্ত্যয। कি্ু তাহারা যদি এমন কাফি্র সম্প্দদায়ের বির্রুদ্ধে সাহাय্য প্রা্থনা করে, যাহাদের সহিত তোমাদের সক্ধি মূক্তি রহিয়াহে। जর্থ! निर्मिষ একটি সময় সীমা পর্যন্ত উজয় পক্ষ অন্ত্র সংবরণ রাখার চূক্তি থাকে, তবে উহাদের সাহাय্য করা তোমাদের দায়িত্ণ থাকিবে না। তোমরা যাহদের সহিত চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছ, লেই চুক্টিকে নষ্ট করিও না, যতক্ষণণ তাহান নধ না করে। ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে এইর্ণপ বর্ণিত इইয়াছে।

 তবে দুনিয়ায় মহা ফিতনা ফাসাদ ও বিংর্যয় সৃষ্টি হইবে।

ঢাফসীর : ইতিপৃর্বে জাল্ধাহ্ পাক মু'মিনগণ পরশ্পর পরশ্পরের বন্দু এই যোষণা দিয়া काফिর ও মু'মিনদের মধ্যকার বহুুত্ণের সপ্পর্ককে কর্তন করিয়াছেন। বেমন : ইমাম হাকিম (র) ঢাহার মুস্তাদারক কিতাবে বলেন :

आমাদের নিকট মুহাপ্পদ ইব্ন সালিহ ইব্ন হানী (র) ... উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উসামা (রা) বলেন বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুই ধর্মের ज़নুসারী পর্প্পর পরুশ্পরের উত্তরাধিকারী হয় না। মুসলিম বেমন কাফিরের উত্ত্যাধিকারী হয় না তেমনি কাফিরও মুসলিলের উত্তরাধিকারী হয় না। অতঃপর তিনি উপর্রাক্ত जায়াত পাঠ করিলেন। পরিশেषে হাকিম বলেন बে, এই হাদীলের সনদ दिणদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিম্মে উসামা ইব্ন याয়েদ (রা) হইতে ইহ <র্ণিত রহহিয়াছে। উসামা (রা) বলেন «ে, মহনবী (সা) বनিয়াছেন : মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হইবে না। সুসনাদ ও সুনানের কিতাবসমূহে জামর ইব্ন ৩আয়েব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে ভে, ঢাহার
 इইবে না । ইমাম তিরমিयী (র) এই হাদীসকে গাসান’ ও 'সহী’’ বলিয়া जাখ্যায়িত করিয়াছছন।
 বর্ণনা করিয়াছেন «ে, মহানবী (সা) এক নও মুসলিমকে ধরিয়া বলিলেন : নামাय কা্য়ে করিবে, যাকাত আদায় করিবে, হজ্জ করিবে जার রমাयান মানে রোया রাখিবে। তুম্মি কোথাও শির্কীর অগ্নি-্জজ্বিতিত দেখিতে পাইলে উহার বির্রুক্ধে লড়াই করিতে।

 মুক্ত, याহারা মুশরিকদের মধ্যে थাকে। উহারা কি উহাদের উভয় পাক্ধের জাভন দেখে না ?

ইমাম জাবূ দাটদ (র) তাহার কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ের শেবের দিকে বলেন : আমাদের
 হইতে বর্ণান করিয়াছেন। তিনি বলেন বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : বে লোক মুশরিকগণ একত্রিত করে এৰং তাহাদের সাたে অবস্शেন করে, সে তাহাদূইই ন্যায়।

शাষিজ্জ আবূ বকর ইব্ন মারদूবিয়া (র) ... आयू হাতিম মूयूनी (র) হইতে বর্ণনা কর্য়য়াছ্। মুয়নী (র) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের নিকট কোন নতুন লোক आসিলে তাহার ধর্স ও চরির্র তোমাদের মনঃপৃত ইইলে তাহাকে বিবাহ দাও বা কর। यদি ইशা না কর তবে ভূপৃष्ঠে ফিত্না-ফাস়াদ ও বিপর্যয় দেখা দিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে आন্লাহুর রাসূল! यদি তাহার মধ্যে দোষজ্ণী থাকে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমাদের নিকট ষथন কোন এমন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয়, তাহাকে বিবাহ দিবে বা করিবে। এইভভে তিনি তিনবার বলিয়াছেন।

ইমাম आব̨ দাটদ ও তিরমিযী (র) এই হাদীস হাতিম ইব্ন ইসমাদ্ন হইতে অনুর্রপভাবে বर्ণना করিয়াছছন। जতঃপর आবদून হামীদ ইব্ন সুলাইমান (র) ... অাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণলা করিয়াছেন। जदূ হূায়রা (রা) বলেন বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের নিকট্ট এমন কোন লোক আলে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয় তখন তাহাকে বিবাহ কর বা দাও। ইश ना করা হইলে ভ্পৃণ্ঠে বিরাট ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টि হইবে।



 মানুষ এক মহাবিপদ্রর মধ্যে নিপতিত হইবে।

98. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহহর পথে জিহাদ করিয়াছে। আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই খাঁটি মু’মিন। তাহাদের জন্য কমা ও সপ্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।
৭৫. তেমনি यাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে ও হিজরত করিয়াছে এবং তোমাদের সহিত জিহাদ করিয়াছে তাহার্রাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আত্রীয়গণ আল্লাহ্র বিধান অনুসারে একে অন্যের তুলনায় অধিক হকদার। আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে পৃর্ণরূপে অবহিত।

তাফস্সীর : আল্লাহ্ পাক ইহকালে মু’মিনদের জন্য বিধানজারি করিবার পর উহার সাথেই সংত্যাগ রাখিয়া পরকালে তাহাদের মান-মর্যাদা ও উন্নত জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ঈমানের মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্যের কথা মু’মিনগণকে অবহিত করিয়াছেন। যেমন এই সূরার প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক অতিশীঘ্রই তাহাদিগকে মহত্তম ও সম্মানজনক প্রতিদান দিয়া গৌরবান্বিত করিবেন এবং উহাদের পাপসমূহ মোচন করিয়া ফমা ও মাগফিরাতের জয়মানা দ্বারা ভূষিত করিবেন। তাহাদিগকে এমন অপরিমেয় সুস্বাদু জীবিকা দান করিবেন, যাহা কোন দিন ফুরাইবে না এবং কম হইবে না, উহার স্বাদ-গন্ধ ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হইবে না। তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু জীবিকা নিজদের ইচ্ছানুযায়ী লাভ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই জগতে যাহারা ঈমান ও পুণ্যময় কাজে উহাদিগকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে তাহারাও পরকালে উহাদের সাদ্ফী হইবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেমন এবং: সনদ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : অর্থাৎ মানুষ যাহাকে
 منهـ অর্থাৎ যে লোক যে জাতি ও সম্প্রদায়কে ভালবাসে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহার হাশর হইবে তাহাদের সাথে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমদের নিকট ওয়াকী’ (র) জারীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর (র) বলেন. বে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মুহাজির ও আনসারগণ পরু্পর পরস্পরের বন্ধু। আর মক্লা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমান ও বনী সাকীফদের মুক্ত গোলামগণও কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের বক্ধু।

শরীক (র) ... জারীর (র) হইতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) এইই দুই ধরনের পদ্ধতি হইতে ‘‘‘ককভাবে’ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।
 আল্লাহ্র বিধান মতে কতক আত্খীয় অপর আয়ীয়ের তুলনায় বেশি হকদার। এই আয়াতে সেই সব आ丬্ষীয্রের কथা বিশেষভাবে বুঝান হয় নাই, য়াহা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনকারী आলিমগণ (উলামায় হর্রায়েয) সেই সব আঙ্ষীয় বলিয়া থাকেন। যাহাদের উহাতে কোন হক থকে না এবং তাহারা আসাবাও নহে। তাহারা উহাদিগকেও কোন এক পর্যায় উত্তরাধিকার্রী প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন : খালা, মামা, ফুফু, নাতনী ও ভগ্নী-কতক লোক এই অভিমতই পোষণ করেন এবং এই আয়াত দ্বারা ঝ্রমাণ পেশ করিয়া এই বিষয় ইহাই বিশ্বাস

করিয়া থাকেন। আসল কথা হইল এই আয়াত সাধারণ। এই আয়াতের ব্যাপকতা এত বিস্তৃত যে, সকল আয্মীয়গণই ইহার আওতায় পড়িয়া যায়। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদা (র)সহ অনেক লোক হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলানের পহেলা যুপে বন্ধুত্, সাহায্যকারী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রথা ছিল তাহা এই আয়াত দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে। আর এই কারণেই এই
 উন্তরাধিকারী না হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, তাহারা এই অভিমত বিভিন্ন শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন এই হাদীস উত্থাপন করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছ্নে : "আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছ্ছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারিগণের জন্য কোন ওসীয়াত নাই।" তাহারা এই হাদীসের মর্মে বলেন যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির হকদার হইলে আল্লাহ পাক তাঁহার কিতাবে অবশ্যই তাহাদের হক নির্ধারণ করিয়া দিতেন। সুতরাং ইহা যখন করা হয় নাই, তাহারাও উত্তরাধিকারী হইবে না। আল্লাহ্ই সर्বজ্ঞ।

## সূরা আনফ্ছালের তাফসীর শেষ।

সমস্ত প্রশংসার প্রাপক একমাত্র আল্লাহ পাক। তাঁহার ঊপরই আমাদের নির্ভরতা। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের সব কাজের ওয়াকীল ও তত্ত্বাবধায়ক।

## সূর্রা তাওবা

॥ ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ, মাদানী ॥
जবতतণণকাল : বে সকল সুরা নবী কর্মীম (সা)-এর জীবনেন শেষ দিকক নাযিল হইয়াছিন,
 भূ⿳্खে বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভ্, তিনি বলেন : সর্বশশষ অবতীর্ণ আয়াত হইত্ছে
 বারাजাত (সুরা जওবা)।

 প্রथমে বিসমিল্লাহ্ নিখেন নাই। ঢাহারা উসমান (রা)-এর নির্দ্দেশ এইইল্রপ করিয়াছিলেন। তিনি এইর্গপ নির্দেশ কেন দিয়াছিলেন, নিম্নেক রিওয়ায়েতে তাহা বর্ণিত হইয়াছ্: :

ইমাম তিরমিযী (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বরাত্ মুহাষ্দ ইব্ন বাশ্ণার (র) হইতে বর্ণনা করেন बে, তিনি বলেন : একদা आামি উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞা করিলাম, সूরা आনফান यাহার আয়াতের সং?্যা এক শতের নিম্ন এবং সূরা তওবা যাহার আয়াতের সংথ্যা


 কडीম (সা)-এর প্রতি একটি সুরার जং্শ বিশশষ নাयিল হইবার পর অন্য একটি সূরার जং্শ বিলেষ লাযিন হইত। এইส্রপ নবী করীীম (সা)-এর উপর একটি সৃরা নাযিল হওয়া শেষ
 इইলে তিলি কোন ওযাशী লেথক সাহাবীকে ডাকিয়া <লিডেন : ‘৫ে স্রুায় এই এই বিষ্য <র্ণিত







 স্शপন করিয়াছি!

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঋ, ইমাম ইব্ন হিব্বান এবং ইমাম হাকিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র) উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : ‘উহার সনদ সহীহ্; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহাকে বর্ণনা করেন নাই।'

এই সূরার প্রথমাংশ নাযিল হয় নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। নবী করীম (সা) সেই বৎসরই হজ্জ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুশরিকগণ প্রথা অনুসারে সে বৎসরও হজ্জ করিতে আসিবে এবং তাহারা উলঞ্গ অবস্থায় কা‘বা ঘর তাওয়াফ করিবে—এই বিষয়টি শ্মরণে আসিবার পর উক্ত নির্লজ্জতাপূর্ণ দৃশ্যকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর দায়িত্ দিলেন, তিনি লোকদিগকে হজ্জের কার্যাবনী শিক্ষা দিবেন এবং মুশরিকগণকে জানাইয়া দিবেন যে, তাহারা আগামী বৎসর হইতে আর হজ্জ করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর আরো দায়িত্দ দিলেন-‘তিনি লোকদের মধ্যে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্মমুক্ত ইইবার কথা ঘোষণা করিবেন ।' আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রওয়ানা হইয়া যাইবার পর নবী করীম (সা) আनী (রা)-কে তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাকারীর্রপে পাঠাইলেন। আলী (রাা)-কে পাঠাইবার কারণ অই ছিল যে, নবী করীম (সা)-তাঁহার কোন পিতৃ-সম্পর্কের নিকটাষ্মীয় (العصبة)-কে নিজের পদ্ষ হইতে প্রেরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আর আলী (রা) ছিলেন তাঁহার সেইন্দপ একজন নিকটাআ্ীীয়। এতদ্সম্পর্কিত রিওয়ায়েত শীঘ্রই উল্মেখিত হইবে।

১. ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্স হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সহিত যাহাদিগের সহিত তোমরা পারস্পরিক চূক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।
২. অতঃপর তোমরা দেশে চারিমাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহुকে হীনবল করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।
 ইইতে চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদ্রের প্রতি দায়িতৃমুক্তির ঘোষণ।। যে সকল মুশরিকের সহিত তোমরা (মু’মিনগণ) চূক্তি করিয়াছিলে, তাহাদের প্রতি আল্পাহ্ ও তাঁহার রাসূল ঘোষণা করিতেছেন যে, তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল দায়িত্ৃমুক্ত ইইলেন। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাঈ্যা নিয়া তাফ্সীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাহারা উহার বিভিন্নর্রপ ব্যাখ্যা

প্রদান কর্রিয়াছেন। একদল তাফসীীরকার বলেন : ‘‘ে সকল মুশরিকের সহিত অনির্দিষ্টকালের জন্যে অথবা চারি মাস বা উহার কম সময়ের জন্যে মুসলমানদের চূক্তি হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে ত্ু তাহাদর নিরাপত্তার বিষয়ে আল্নাহ্ ও তাহার রাসূলের পক্ ইইতে দায়িত্যুক্তির কथा যোষণা করা হইয়ছিন। যাহাদের সহিত চার মাস হইতে অধিকতর নির্দিষ্ সময়্রে জন্যে চूক্তি হইয়াছিন, আয়াতে তাহাদ্রে নিরাপত্তার বিষয্য আল্লাহ ও তাঁার রাসৃলের দায়িত্ণ মুক্তির কथা ঘ্যেষণা করা হয় নাই; ব্যং তাহদদর সহিত সশ্শাদিত চুক্তির অোযাদ লেষ না হওয়া পর্যত্ত উক্ত চূক্তি বলবৎ থাকিবে। কারণ অনাত্র আল্মাহ্ ত'আनা বলিত্তেন :
 প্রপ্য) কোন অধিকার ইইতে তোমদিগক্কে বৃ্কিত করে নাই এবং তোমাদের বিক্ন্ধ্রে কাহাকেও সাহাय্য করে নাই, তাহাদের সহিত সম্পাদিত চूক্ক্কেকে তোমরা তাহাদের ব্যাপারে উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যশ্ত পালন করিবে। যাহারা বিশ্বাসঘাতকত করে না, নিষ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভানবালেন (৯:8)।

অত্্যতীত নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্gাহহর রাসৃলের সহিত যাহার চুক্তি রহিয়াছে; তাহার চূক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য়্য উহা বনবৎ থাকিবে। উক্ত হাদীস শীไ্রই উল্লেথিত হইবে।

আনোচ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাথ্যার মধ্য হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকতম যুক্তি সংপত অধিকতম শক্তিশাनী। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোऊ্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বनিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কালূবী এবং মুহাষ্পদ ইবৃন কাব কুর্যী প্রমুখ বহহসং্য্যক তাফসীরকার হইতেও উপরোত্ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছছ।
 আয়াত্দ্রের ব্যাখ্যায় ইব্ন আাব্মাস (রা) বলেন : আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের চূক্তি ছিন, তাহাদের জন্যে আল্মাহ তাজালা চারিমাস সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তহারা চারিমাস যাবৎ যथা ইচ্থ তथায় বিচরণ করিতে পারিরে।

চারিমাস अতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার


 "الْشَهُرُ
 পর জানাহ্ ও তাহার রাসৃলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দায়িত্ণ थাকিবে না।
 দিয়াছেন, উহা অতিবাহিত হইবার পর অহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে আন্নাহ্ ত'আালা

इু'মিনদিগকে आদেশ দিয়াছেন। অবশ্য কাফিরগণ ইসনাম গহণ করিলে তাহাদিগকে হত্যা করা যাইবে না।

মুহাম্ ই ইব্ন কাব কুরবী প্রমুখ বাত্গিগণ হইতে আবূ-মাभার মাদানী বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) रिজরী নবম সন্ন आবূ বকর সিদীক (রা)-এর নেতৃত্পে একদল সাহবীকে
 পাঠাইলেন। তিনি (जनী রা) লোকদিগকে উহা পড়িয়া খনাইলেন। তিনি মুশরিকগণকে জানাইয়া দিলেন ব্যে, তাহারা চারি মাস যथा ইচ্ম তথায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পার্রিবে।
 না।) তিনি (জানী রা) আরাফাতের দিনে মুশরিকদিপকে উত্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া Єনাইলেন। তিনি তাহাদ্র জন্যে যুনহিজ্জ মালের দশ তারিখ হইতে রবিষস্সানী মালের দশ তরিথ পর্ষ্ত এই চরির মাস সময় নির্রারিত কর্রিয়া দিলেন। তিনি তাহাদের সমাবেশ স্থেনসমৃহে গিয়া গিয়া তাহদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া అনাইলেন। তিনি তাহাদের সयूূে আরো ঘোষণা করিলেন : आগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হচ্জ করিতে পার্রিবে না এবং এখন হইতে आর কেহ ঊনদ হইয়া কা ‘া ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবেব না।’

মুজাহি (র) হইচে ইবৃন আবৃ নাজীহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন : মুজাহিদ (র) বলেন : ‘৫ে সকন মুশরিক গোడ্রের সহিত মুসলমানদদর চুক্তি ছিন; বেমন : :ুযাআা গোত্র এবং মাদৃলেজ গোর্র লেই সকন গোা্র এবং বে সকন মুশরিক গোর্রের সহিত মুসনমানদ্রে কোন চূক্তি ছিন

 কর্যিয়ান্ন।
 করিলেন, ‘‘িনি সেই বৎসর হজ্জ পানন করিবেন,’ কিষ্ুু মুশরিকগণ উলস হইয়া কাবা ঘর

 বক্র সিদ্কীক (রা) এবং আলী (রা)-কে পবিত্র মক্াায় পাঠাইলেন। তাহরা বিভিন্ন জনসমাবেশ স্शানে গিয়া মুসনমান্দের সহিত চूক্বিব্ধ মুশরিকগণ এবং তাহাদের সহিত চूক্তি সশ্পর্কহীন মুশরিকগণ—৭ই উত্য c্রেণীর লোক্দের নিকট ঘোষণা করিলেন বে, जাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইন। উক্ত চারি মাস যাঝৎ তাহরা নিরাপদ্দ সর্ব্র চলাফেরা করিতে পারিবে। অতঃপর তাহাদিপের সহিত যুহ্গ করা ইইবে; তবে তাহারা ঈমান আনিলে তহাদিগকে হত্যা করা হই<ে না। উক্ত্চারি মাস হইতেছে : যুন্নিজ্জা মাসের দশ তারিথ হইতে রবিিসস্সানী মালের দশ তারিথ পর্যন্ত সময়।

সুদ্ধী এ<ং কাতাদা (র) হইচতও অনুরপ রিওয়াহ্রেত বর্ণিত হইয়াছে। যুহীী (র) বলেন : 'জুশরিকদিগকে বে চারি মাস সম<্রের জন্যে নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছিন, উश ছিল 'শাওয়াল’
 को রণপে ? উজ্ত মোষণা প্রচারিত হইয়াছিন যিলহজ্জ মালের দশ তারিথে। লে সমভ্যের জন্যে

মুশরিকদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এতদৃ-সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচারিত হইবার পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইবে-ইহা যুক্তিসংগত হইতে পারে না। উক্ত ঘোষণা বে, যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য আয়াত্দ্যের অব্যবহিত পরবর্তী আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

৩. মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ ও তাঁহার রাসৃলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সহিত মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রহিল না এবং ঢাঁহার রাসূলের সহিতও নহে; তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদিগের কল্যাণ ইইবে, আর তোমরা यमि মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহৃকে হীনবল করিতে পারিবে না এবং কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দা৩।

ঢাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা 'হজ্জের সর্বপ্রধান কার্যের দিন (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ) হইতে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও ঢাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ থাকিবে না’—এই ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতদ্সহ তাহাদিগকে কুফ্র ত্যাগ করিয়া ঈমান আনিবার জন্যে আহ্নান জানাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এই<্রপে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহারা তাহাদের কুফর ত্যাগ করিয়া ঈমান না আনে, তবে তিনি তাহাদিগকে দুন্যিাতে লাঞ্ছিত করিবেন এবং আখিরাতে কঠোর শাশ্তি ঞ্রদান করিবেন।

অর্থাৎ 'यদি তোমরা শির্ক ও কুফ্র হইতে ফিরিয়া আসো, তবে উহা তোমাদের জন্যে মগ্গলকর হৃইবে ; আর যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্রকে পরিত্যাগ না করো, তবে জানিয়া রাখিও ! তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষ্ম ও পরাজিত করিতে পারিবে ন;; বরং তোমরা তাঁহার ক্ষমতার অধীনই থাকিয়া যাইবে।'
 দুনিয়াতে রহিয়াছে লা্্ণনা ও অপহান আর আখিরাতে রহিয়াছে শাত্তিদানের জন্যে ব্যবچৃত লাঠि ও গলায় বাঁधা বেড়ীসহ যন্ত্রণাদায়ক শাশ্তি।’

ইমাম বুখারী (র) ... आदূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘আব̨ হহায়রা (রা) বলেন : আবূ বকর সিmীক (রা) সেই হজ্জে অন্যান্য ঘোষণাকারীর সহিত আমাকেও একজন ঘোষণাকারী হিসাবে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন। आমরা সকলে যিলইজ্জ মাসের দশ তারিখ মিনায় লোকদের মধ্যে এই ফোষণা প্রচার করিয়াছিলাম : আগামী বৎসর ইইতে আার কোন

মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে আর কেহ উনঙ্গ অবস্থায় কা‘বা ঘর তাওয়াফ করিতে পরিবে না। রাবী হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) বলেন : অতঃপর নবী করীম (সা) উপরোক্ত ঘোষণা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্ধাহ্ ও রাসৃলের দায়িত্-মুক্তির ঘোষণাসহ আলী (রা)-কে তথায় পাঠাইয়াছিলেন।’ আবূ হহায়রা (রা) বলেন : ‘আলী (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় আমাদের সহিত লোকদের মধ্যে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্নাহ্ ও রাসূলের দায়িত্-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আরো ঘোষণা করিয়াছিলেন : আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন ইইতে কেহ উলক্ অবস্থায় আর কা‘বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।’

ইমাম বুখারী (র) ... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ তারিঘে এই ঘোষণাসহ একৃদল ঘোষণাকারীর সহিত আমাকে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন-‘আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে কেহ উলন্গ অবস্থায় আর কা‘বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।' يوم الـج الاكبر হইতেছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ। এই স্থলে আল্নাহ্ তা‘আলা হজ্জকে ‘বৃহত্তম হজ্জ নামে এই কারণে অভিহিত করিয়াছেন যে, লোকে হজ্জকে ‘ফ্কুদ্রত্ম হজ্জ' নামে অভিহিত করিত। আবূ বকর সিদীক (রা) সেই বৎসর লোকদের মধ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিবার ফলে পরবর্তী বৎসরে বিদায় হজ্জের বৎসরে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই।’ এই শেবোক্ত রিওয়ায়েতটিকে ইমাম বুখারী (র) ‘জিহাদ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায়্যাক (র) ... আবূ হৃরায়রা (রা) হইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হহরায়রা
 করীম (সা) 'জি'রানা’ নামক স্থানে উমরা পানন করত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্তে একদল সাহাবীকে হজ্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাবী যুহরী (র) বলিয়াছেন : আবূ হহায়রা (রা) বর্ণনা করিতেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় হজ্জে তাঁহাকে উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িত্-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জে প্রেরণ করিবার পর নবী করীম (সা) আলী (রা)-এর উপর উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িত্-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মকায় প্রেরণ করিয়াছিনেন। তখনও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের আমীর হিসাবে পূর্ব-প্রদত্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ঊক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত এই তথ্যটি সঠিক নহে যে, নবী করীম (সা) ‘উমরাতুল জিরানা’ এর বৎসরে আবূ বকর সিmীক (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' প্রকৃতপক্ষে ঊমরাতুল জি‘রানার বৎসরে হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন-—আত্তাব ইব্ন উস!য়েদ। আর জাবূ বকর সিা্দীক (রা) হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন হিজরী নবম সনে।

ইমম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা আবূ হহরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন আলী (রা)-এর উপর দায়িত্-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প<িত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন आমি তাঁহার সহিত

পবিত্র মক্কায় গিয়াছিলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁাকে জিজ্gাসা কর্রিলাম : আপনারা তথায় কী যোষণা প্রচার কর্রিয়াছিলেন ? তিনি বনিলেন, আমরা লেখানে অই যোষণা প্রচার করিয়াছ্নিাম: 'झু’মিন আষ্ম ছাড়া অन্য কোন আা্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এথন হইঢে উলছ जবস্शায় কেহ কাবা ঘর তఆয়াফ করিতে পারিবে না; আল্ধাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের চুক্তি রহহিয়াছ, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর সেই সকল মূশরিরেকের নিরাপত্তার ব্যাপারে অাল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের ঊপর কোন দায়িত্ থাকিবে না এবং আগামী বৎসর ইইতে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।' তিনি জারও বলিলেন : আমি উক্ক মোষণা ্রচার কর্রিয়াছ্নিনাম। উহা প্রচার কর্রিতে করিতে আমার গলা বসিয়া গিয়াছিিন।

ইমাম শা'বী (র) ... आবূ হারায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছিলেন বে, নবী করীম (সা) यখन জাनী (রা)-এর উপর মুশর্রিকদ্দর নিরাপত্তার ব্যাপারে জাল্লাহ্ ও তার রাসৃলের দায়িত্ণ-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ণ অপণ কর্রিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথন आাম তাঁহার সহিত তथায় গমন করিয়াছ্নিাম। তিনি উক্ত ঘোষণা করিতে করিতে তাহার গলা বসিয়া গেলে জামি উश্ প্রচার করিতাম।' রাবী বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, आপনারা को কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন : আমরা চারিটি বিষয়ে ঘোষণা প্রচার
 जাল্লাহ্র রাসূল্নে সহিত যাহান্দর সক্ধি-ূূক্তি রহিয়াহ, তাহাদের চূক্তির মেয়াদ লেষ হইয়া यাইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; মু'মিন আய্যা ছাড়া অন্য কোন আষ্মা জনন্নাতে প্রবেশ করিতে পারিরেে না এবং आগামী বৎসর হইতে आর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়াহ্যেতকে ইব্ন জারীর একাধিক সূడ্র শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
 বর্ণিত রিওয়ায়়ত অনুসারে বিতীয় ঘোষণাটি ইইতেছে এই : 'অাল্লাহ্র রাসৃলের সহিত যাহাদের সক্ধি-চ্রিক্তি রহহহাহাছ, তাহদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া যাইত্তে। চারি মাস অতিবাহিত ছইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ थাকিবে না।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমি মনে করি, কোন রাবী ভুলবশত এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন বে, আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সক্কিচূক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারিমাস সময় দেওয়া यাইতেছে। বস্সুত বিপুন-সং্যাক রিওয়ার্যেত ঘারা প্র্াণিত হয় বে, নবী করীম (সা)-এর সহিত

 করা হইয়াছিল।)’

ইমাম आহমদ (র) .... आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণলা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : নবी করীস (সা) তাঁহাকে আবূ বকর সিদীক (রা)-এরর সহিত পবিত্র মফ্লায় পাঠাইলেন। তাহাদের দায়িত্ণ ছিন; মুশরিকদ্দর নিরাপত্তার ব্যাপার্র আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের দায়িত্--মুক্তির ঘোষণা প্রচার করা। আব̨ বকর সিদ্দীক (রা) যুন-হুলায়ফা নামক স্থানে প্পীছিলে নবী করীম
(সা) বनिলেন : দায়িত্-মুক্তি সশ্পর্কিত ঘ্যেষণাকে আমি অথবা আমার পরিনার্রের কোন সদস্য ছড়़ অन্য কেহ পচার করিতেত পারিবে না। অতঃপর তিনি অাनी (রা)-এর উপ্র উক্ত দায়িত্ जর্পণ কর্য়া তাহাক্ক পবিব্র মक্ৰায় প্রেরণ করিলেন।

ইমম তিনমিযী (র)ও ঢাফসীর অধ্যায় উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়া উহাকে হাসান গরীীব বনিয়াছেন।

আবদুন্নাহ্ ইব্ন आহমদ (র) ... आলী (রা) হইতে বর্ণনা করিiিাছেন বে, তিনি বলেন : সূরা বারাজাতের প্রথ দশটি আয়াত নাযিন হইবার পর নবী করীম (সা) জাব̨ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ডাক্যিয়া তাহার উপর লোকদিগকে উহা পড়িয়া ৫নাইবার দায়িত্̨ অপণ করত তাহাকে পবিब্র মক্মায় প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন : पুমি গিয়া আবৃ বকর্রের সহিত মিলিত হও। বেখানে পৌঁছিয়া তাঁার সহিত মিলিত হইবে, লেখানেই থাকিয়া চিঠिথানা তাহার নিকট হইতে নিজের কাছে লইবে এবং মক্টায় গিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগক্ক উহা পড়িয়া ৫নাইবে। নবী করীম (সা)-এর্র আদেশ जনুসার্র আমি পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা इইয়া গেলাম। পথিমধ্যে ‘জহనফা’ নামক স্থাে আব্ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত মিनिত इইয়া ঢাহার নিকট ইইতে চি刀িथाना নিজের কাছে নইনাম। অবৃ বকর সিদীক (রা) নবী
 দোষ দেখা দিয়াছে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : না, তবে জিবৃ্রাঋল (আ) আসিয়া আমাকে বनিনেন : আপনি অথবা জপনার পরিবার্রে কেহ ছাড়া অন্যকেহ অই দায়িত্৭ পানন করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়াเ্য়ের সনদ দুর্বল। जার ইহার অর্থ এই নয় বে, আবূ বক্র সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট তৎফ্াঙ ফির্রিয়া आসিলেন; বরং উহার অর্থ এই ব্যে, তিনি নবী করীম



आবদুন্बাহ ইব্ন जাহমদ (র) ... হयরত আनী (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) ষখন তাহার ঊপর মুশরিকদের নিরাপ্ভার ব্যাপার্র আল্gাহ্ ও তাহার রাসূলের দায়িত্-মুক্তি ঘোষণা প্রার করিবার দায়িত্ণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেন, তখন তিনি আরय করিলেন : ‘হে আল্নাহ্র নবী ! आমার ভাষাও সুচাক্ এবং সাবनীল নহে आার आমি বাगীও নহি।' नবী কड़ीম (সা) বनिনেন : आমি এবং তুমি এই দুইজনের একজনকেই যাইতে হইবে। জানী (রা) বनिলেন : এইর্রপ হইলে নিশয় আমিই যাইব। নবী করীম (সা) বनिनেন : তুমি যাও। আল্कাহ তোমার ভাষাকে ঠিক করিয়া দিবেন এবং তোমাকে সঠিক পথে চালাইবেন। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার মুথ গহ্ররের উপর হাত রাথিলেন।

ইযাম आহমদ (র) ... याয়েদ ইবৃন ইয়াসীগ নামক ऊনৈক হামদানবাসী হইতে বর্ণনা
 করিলাম: आপनि को को বিষट্যের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ পাఠ হইয়া পবিত্র মক़ाয় প্রেরিত হইয়াছিলেন ? তিনি বनিলেন : চারিটি বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ণপাত্ত
 প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন ছইতে আর কেহ উনæ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে

পারিতে না; আল্লাহৃন নবীর সহিত যাহদদের সক্ধি-মূক্তি রহিয়াছে, তাহাদের রূক্তির মেয়াদ লেষ না হওয়া পর্য্ত্ উহা বলবৎ থাকিবে এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়ায়़ত ইমাম তিরমম্যীীও বর্ণনা করিয়াছ্ছে। তিনি উহার সনদকে হাসান সহীহ্ বनिয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৩বা (র) উহা উপরোক্ত রাবী আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সনদের গোড়ার রাবীর নাম যায়েদ ইব্ন ইয়াগীগ-এর স্থলে যায়েদ ইব্ন आসীল বলিয়া উন্নেখ কর্রিয়াছেন এবং ইহাত তাঁর ডুল হইয়াছে। সুফ্ইয়ান সাওরীও আনী (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ... आनी (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন वে, आनी (রা) <ढেन : বারাআত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) আমাকে এই চারিটি বিষয় ঘোষণা করিবার দায়িত্ণ দিয়া পবির্র মক্যায় পাঠাইয়াছিলেন : এখন হইতে অার কেহ উলগ অবস্থায় কা‘বা घর তাও়াফ করিতে পারিবে না; অই বৎসর পর আর কোন মুশরিক মসজিদুল হারাম এর নিকট
 মেয়াদ লেষ না হওয়া পর্যত্ত উহা বলবৎ থাকিবে এবং মু’মিন আఖ্য ছড়া जন্য কোন আা্যা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ইবุন জারীর (র) অপর এক সৃख্রে ... जनী (রা) হইতে উপরোকু রিওয়াহ্যেত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইসরাঋন অবূ ইসহাক (র)-এর সূढ্রে যার্যেদ ইব্ন ইয়াসীগ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, যার্যেদ ইব্ন ইয়াসীগ বলেন : 'বারাঅাত' (দায়িত-মৃক্তি সস্পর্কিত ঘোষণা) নাযিন হইবার পর নবী করীম (সা) প্রথম্ম আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে উক্ত দায়িত্ণ দিয়া সেখান্ন পাঠাইনেন। তিনি উজ্ঞ যোষণাপত্র জাবৃ বক্র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট হইতে নিজের নিকট লইলেন। ফিরিয়া আসিবার পর জাবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীীম (সা)-এর নিকট জিঞ্ঞেসা করিলেন : আমার মধ্যে কি কোন দোষ आসিয়াছ্ ? নবী করীম (সা) বनिলেন : 'না; তবে, আমাকে জাল্dাহ্ ত'আলা আদেশ দিয়াছেন ব্যে, উক্ত যোষণা ভেনো ম্বয়ং আমি অথবা আমার পরিবারের কোন সদস্য প্রচার করে। আনী (রা) পবিব্র মক্কায় গিয়া লোকদের নিকট ঘোষণা করিলেন : আাগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না;
 ছাড়া অन্য কোন আফ্যা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না. এবং আন্নাহৃর রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চূক্তি রহিয়াজ్, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যত্ত উহা বনবৎ थाकित्वে।

মুহাশ্দ ইব্ন ইসহাক (র) ... जাবূ জাফ্র মুহাশ্মদ ইবৃন জানী ইবৃন হুসাক্যেন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, जাবূ জাফর (র) বলেে : নবী করীী (সা) आবূ বকর সিদ্לীক (রা)-এর নেতৃত্ণে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইবার পর তাঁর প্রতি বারা|আত (অর্থাৎ মুশরিকদ্দর নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্মাহ ও তাহার রাসৃলের দায়িত্ব-মুক্তি সস্পর্কিত ঘোষণা) নাযিল হইন। উহা নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা)-কে কেহ বनিলেন : ‘হে আল্ধাহুন রাসান্ন ! यদি আপনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর উহা প্রচার করিবার দায়িত্ণ অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট কাহাকেও প্রেণ করিতেন, তবে ভালো ইইত। নবী কর্রীম (সা) বলিলেন : আমার পরিবারের

কোন সদস্য ছাড়া অন্য কেহ উशাকে আমার পক্ষ হইতে প্রচার করিতে পার্রিবে না। অতঃপার তিনি আनो-(রা)-কে ডাকাইয়া आনিয়া ঢাহাকে বলিলেন : সৃরা বারাআাতের এই অংশ সকে লইয়া তুমি মক্কায় যাও। সেখানে মিনার জনসমাবেশে যিনহজ্জ মাসের দশ তারিথে ঘোষণা করো : কোন কাফিন্র ব্যক্তি জন্নাত্রে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আগাযী বৎসর হইতে জার কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবসস্হায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আল্নাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সক্ধি-চूক্তি রহহিয়াছছ, তাহাদ্রর চূক্তির মেয়াদ লেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

आদেশ পাইয়া आनী (রা) নবী করীীম (সা)-এর উটনী आল-আयุবায় आরোহণ করিয়া পবিত্র মক্ার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে আবৃ বকর সিদীক (রা)-এর সহিত মিনিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি আনীর হইয়া ধ্রেরিত হইয়াহ অথবা মাযুর হইয়া ? আनी (রা) বলিলেন : আমি মামুর (জাপনার নেত্ত্বাধীন) হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। অতঃপর ঢাহারা উডয়ে পবিত্র মক্কার দিকে চনিলেন। তাঁাদ্দের পবিি্র মক্কায় পৌছিবার পর আবূ বক্র সিদ্দীক (রা) সক্ল সাহাবীকে নইয়া হচ্জ করিলেন। সে বৃসরও মুশরিকগণ প্রচলিত প্রथা ও নিয়ম অনুসারে হচ্জ কর্যিয়াছিল। আবূ বকর সিদীক (রা)-এর নেত্তে্ধে সাহাবীগণ ইসলামী বিধান মूতাবিক হজ্জ পানन কর্রিনেন। आनी (রা) নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক বিनহজ্জ মালের দশ তারিথে মিনায় জন-সমাবেশ দাঁড়াইয়া বলিলেন : ‘‘ে লোক সকল ! কোন কাফি্র ব্যক্তি কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পার্রিবে না; অই বৎসর পর जার কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না; এখন ইইতে আর কেই উলঅ অবস্গায় কাবা ঘর ঢাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং অাল্লাহ্র রাসৃনের সহিত যাহাদের সক্ধি-চূক্তি রহহয়াাছ, তাহাদ্রের চূক্ত্রি মেয়াদ লেষ না হৃওয়া পর্যভ উহা বলবৎ থাকিবে।" ইহার পর কোন যুশর্রিকও আর হষ্জ করিতে আcে নাই এবং উন্ অবস্গাযও আর কেহ কাবা ঘর অাওয়াফ করে নাই। যাহা হউক, হজ্জ আদায় করিয়া
 आসিনেন। টপরোক্ত ঘোষণা ছিন নিদ্দিষ্ট মেয়াদের চৃক্তিতে আবদ্ধ এবং অনির্দিষ্ঠ চূক্তিতে আবদ্ধ সকল যুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপার্ আল্লাহ্ ও তাহার রাসৃলের দায়িত্ত-মুক্তির ঘোষণা।

ইব্ন জারীর আরুস সাহবা বকরী (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ভে, তিনি বলেন : একদা
 বनिলেন : নবী করীম (সা) অাবূ বকর সিদীক (রা)-এর নেতৃত্ণে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। তাহাকে পাঠাইবার পর লেই বৎসরইই সূরা বারাআতের চল্নিশটি আয়াত সহকারে আমাকেও পবিত্র মক্াায় পাঠাইলেন। আরাফাতের দিনে (যিনহজ্জ মালের নয় তারিঘে) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জনগণের সশুূে খুতবা প্রদান করিবার পর আমাকে বলিলেন : ‘হে জাनী! তুমি আল্লাহ্র রাসূলের বার্ত লোকদের নিকট পৌছাইয়া দাও। आমি দাঁড়াইয়া লোকদিগবে সূরা বারাঅতের প্রথম চল্নিশঢি আয়াত পড়িয়া ৫নাইনাম। অতঃপর আমরা মিगয় আসিলাম। এখান আসিয়া আমি কংকর निক্ষে করিয়া এবং ক্রুবানী কর্রিয়া মাথা মুఅাইলাম। ভাবিলাম, आরাফাতের দিন্নে আবৃ বকর সিদীক (রা)-এর খুতবা দিবার কালে সকলে আরাফাতের ময়দানে উপগিতি ছিন না; তাই আমি লোকদদর তাবুতে তঁবুতে গিয়া তাহাদিগকে বারাজাতের

ইবনে কাছীর 8 र्थ — ৬৬

 কারণে তোমরা মনে কর্যিয়াছ বে, আকবর হজ্জের দিন হইতেছে, যিনহাজ্জ মাসের দশ जরিথ। প্বকৃত পক্ষ ইয়াওমুল হজ্জে আকবর হইতেছে আরাফাতের দিন-যিলহজ্জ মাসের নয় তারিথ।

आবদুর রায়্যাক (র) মুজামারের সূত্রে জাব̨ ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : অকদা আমি আবূ জুহায়ফাকে ‘ইয়াওমুল হাজ্জিল জাকবব’ কোন দিন তাহা জিঙ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : ‘উহা ইইতেছে আরাফাতের দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের নয় जারিখ)। জিজ্ঞাসা করিলাম : উহা কি আপনার নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন অথবা সাহাবীদ্দর নিকট হইতে ঔনিয়া বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন : উহার সবট্রকুই সাহাবীদের নিকট হইতে খনিয়া বলিতেছেন। আবদুর রায়্যাক ইবৃন জুরাইজের সৃত্রে আতা (র) হইতে


উমর ইবุন ওয়াनीদ ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, একদা উমর (রা) বनিলেন : আজ হইত্রেে আরাফাতের দিন; আজ হইতেছে আকবর হজ্জের দিন। এইদিনে ভেন কেহ রোयা না রাথে। রাবী শিহাব ইব্ন আব্বাদ বিসৃরী বলেন : পিতার নিকট উক্তু রিওয়ায়েত খনিবার পর ৬কদা আমি হজ্জ পানन করিতে গেলাম। इজ্জ পালন করিয়া আমি মদীনায় গমন কর্তত লোকদদর নিকট জিজ্ঞাসা করিনাম, মদীনার শ্রেষ্ঠত্ ব্যক্তি কে ? তাহারা বনিন : মদীনার শ্রেষ্ঠেম ব্যক্তি ইইতেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব। আমি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের নিকট ঊপস্থিত হইয়া তাঁহকে বলিলাম : জাম লোকদদর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি মদীনার শ্র্যষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহরা বলিয়াছে, মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব। আপনি আমাকে বলুন, आরাएাতের দিনে রোयা রাথা যায় কিনা। তিনি বনিলেন : আমার অপপক্ষ একশত ণ্ণ অধিকতর উত্ত্ ব্যক্তি এ সম্বc্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি। সেই উত্ত্য ব্যাক্তি ইইতেছেন উমর (রা) অথবা ইব্ন উমর (রা) (এস্থলে নির্দিষ্ট নামটি রাবী ভুলিয়া গিয়াছেন।) তিনি আরাফাতের দিনে রোযা রাথিতে নিযেধ

 ইবৃন आা্বাস (রা), আবদুন্নাহ ইব্ন যুবায়़র (রা), মুজাহিদ, ইকরামা এবং তাটস (র)

 ইইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ (র) ... ইব্ন মাখরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছছেন : নবী করীম (সা)
 সনদে রাবী সাহাবীর নাম উফ্য রহিয়াছে। অনুক্রপভবে ইব্ন জ্রুাইজ ও মিসওয়ার ইব্ন

মাখরাযা ইইতে অন্য এক সনদ̆ বর্ণিত হইয়াহে, নবী করীম (সা) জারাফাতের ময়দানে খুত্বা

 সনनেও রাবী সাহাবীর নাম উঘ্য রহিয়াহা। তাহ হইন কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশম তারিথ। এই অভিমতের অনুকৃন রিওয়ায়েতসমূহ হইত্ছে এই:

হশশাইম (র) ... आनो (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ব্যে, আলী (রা) বলিয়াছছন :

 يوק النحــر


আনী (রা) ইইতে বর্ণিত আছে বে, তিনি এক কুরানীর দিনে একটি সাদা খচ্চরের পিఁে চড়িয়া জাবানা নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্য্য একটি লোক তাহার খচরের লাগাম
 হইতেছে জাজিকার দিন। এখন উহার লাগাম ছাড়িয়া দাও।
 তিনি বলেন : يَمْ '
 করিয়াছ্ন।

आবদूন্নাহ ইব্ন সিনান হইতে আ'মাশ (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, আবদ্দুদ্নাহ ইব্ন সিনান (র) বলেন : একদা কুরবানীর দিনে মুগীরা ইব্ন ৫‘বা একটি উটের পिळঠ সওয়ার হইয়া আমাদের সষ্মুখে বক্তৃত করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন : আজিকার দিন হইতেছে يو : الاضحى (कুরবানীর দিন); আজিকার দিন হইত্ছে, برالنح, (यবাহ করার দিন) ધदং আজিকার দিন शইতেছে (
 (কুরবাनীর দिन)।

आবূ জুহায়ফা, সাক্ ইব্ন যুবায্যের, आবদুমूাহ ইব্ন শাদাদ ইব্ন হাদী, নাফি ইব্ল
 এবং আাবদूর রহমান ইব্ন জাসলাম হইতেও টপরোক্ত্রপ ব্যাথ্যা হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন


ইมাম ইয়ন জরীী (র) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বनिয়া গ্রহণ কর্যিয়াছেন ইতিপৃর্বে आবূ হরায়া (রা) হইতে ইমাম বুथারী কর্ত্ণৃ বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেথিত হইয়াছে বে, आব্

হরায়রা (রা) বলেন : : بَرْمٌ একাধিক হাদীস বর্ণিত রহহিয়াছে। নিম্নে উহাদের ক<্রেকটি উল্লেথিত হইতেছে :

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : নবী করীীম (সা) বিদায় হজ্জে যিনহজ্জ মাসের দশ তারিথে মিনায় কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্शান করিবার কালে বলিয়াছিলেন : জজিকার দিন হইতেছে, يُمْ কার্ব্যের দিন)।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন আবূ হত্মিম এবং ইমাম ইব্ন মারদূব্যিয়াও উপরোত্ত রাবী आবূ জাবিহ (র) সৃख্রে এবং ইব্ন মারুুবিয়া উহাকে রাাীী হিশাম ইব্ন গাযীী সৃত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি আবার উহাকে যাবী নাফি হইতেও বর্ণনা কর্য়াছ্ছে।
 কানের আগা ছেড়া র্রি লান উটনীর পিঠঠ সওয়ার থাকা অবস্থায় আমাদিগকে বলিলেন : आজ্কিকার দিনটি কোন দিন তাহ কি তোমরা বনিতে পারো? সাহবীগণ বনিলেন : জজিকার দিनটি হইতেছে কুববাनीর দিন। নবी করীম (সা) বनिলেন : তোমরা ঠিকই বनिয়াহ। আজিকার দিন|ঢি

ইব্ন জারীর (র) ... অবূ বুকরা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, जাবূ বুকরা বলেন " এই দিনে (অর্থাৎ যিলহজ্জ মালের দশ তরিরিখ) নবী করীম (স়া) অকটি উটের পিঠঠ বসিলেন। লোকেরা উটের লাপাম হাতে নইল। অতঃপর নবী করীম (সা) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আজ কোন দিন ? আমরা- চूপ রহিনাম। ভাবিলাম, তিনি এই দিনকে অনা একটি
 রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্। সহীহ হাদীস দ্ঘারা অনুক্রপ কथা প্রমাণিত হয়।

আবুল আহওয়াস ... আমর ইবৃন আহৃওয়াস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আমর ইবৃন আহ্ও্যাস (রা) বলেন : বিদায় হজ্জে নবী কর্রীম (সা) সাহাবীগণকে জিঞ্ঞাসা করিলেন : আজ


 शতিম উशা বর্ণনা কর্য়াছেন।



 কোন দিন जाহ জিজ্ঞাস করিলে তিনি বলিলেন,


সাহাীীকে হজ্জে পাঠাইয়াছিলেন, লেই বৎসরটিই (অর্থাৎ দিন বিশেষ নাহ; বরং সমণ্ণ বৎসরটিই


8. Єবে মুশরিকদদর মধ্যে যাহাদিগের সহিত ঢোমরা চূক্তিতে জাবদ্ধ ও পর্র যাহারা

 পসन্দ করেন।

তাফ্সীর : পৃর্ববর্তী আয়াতে আল্মাহ ত'অানা বর্ণনা কর্রিয়াছেন : ‘আল্লাহ্র রাসূলের
 মালের সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস সমল্যের মষ্যে তাহারা জান বাচাইবার জন্যে পৃথিবীর বে কোন স্থানে চনিয়া যাইতে পারিরে । চারি মাস সময় অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাহার রাসৃলের উপর কোন দায়িত্ণ থাকিবে না।’ আলোচ্য
 চूক্তি সশ্পাদিত রহিয়াছে, তাহারা यদি কেনজ্ধপ চূক্তি-ভभ না করিয়া थাকে এবং তোমাদের বিক্তেদ্ধে কাহাকেও সাহাय্য না করিয়া থাকে, তবে চূক্তিন মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদূর সহিত চূক্তি অনুयায়ী আচরণ করিবে। যাহারা চूক্তি ভझ না করে, নিচ্য় আল্লাহ্গ তাহাদিগকে ভানবালেন।

ইতিপূর্বে একাধিক সনদদ এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াহে বে, নবী করীী (সা) जাनो (রা) প্রমুখ সাহাবীদিগকে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন শে, 'আল্লাহর

 করিনার প্রয়োজন নাই।

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইনে মুশর্রিকদিগকে বেখানে পাইবে হত্যা কর্রিবে, ঢাহাদিগকে বদ্দী কর্রিবে, অবরোধ কর্রিবে এবং প্রত্যক ঘাঁঢিত্তে ঢাহাদের জন্যে
 তবে ঢাহাদিগের পथ ছাড়িয়া দিবে, आাল্লাহ ক্ষমাশীন, পর্ সয়ানু।

তাফস্গীর : আয়াতে আল্লাহ্ অ'অানা বলিতেছেেন : ‘‘ে সকন মুশরিককে চারি মাস সময় দেওয়া হইয়াহে, প্রদত সময় অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তহাদিগকে বেখান্নই পাইবে, সেখানেই হত্তা করিবে। তেমনি তোমরা তাহদিগকে গ্গেফতার করিবে, অবরোখ করিবে এ্ৃং তাহািগকে ধরিবার জন্যে সষ্যাব্য সকন পথথ ঢैৎ পাতিয়া थাকিবে; তবে তাহারা কুফ্রী পরিত্যাগ করিয়া ঈমান आনিলে, নামাय কাল্যেম করিলেে এবং যাকতত প্রান করিলে তহাদিগকে

 তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহহিয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীীর বলেন : নিম্নেক্ত আয়াতে আল্ধাহ ত'‘ানা বে চারি মাসকে নিষিব্ধ চারি মাসজপে নির্বরিিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেথিত ‘নিষি্ধ মাসমমূহ’ হইতেছে লেই নিষি্ধি চারি মাস। অাল্লাহ্ ত'অালা বলিতেছেন :

 আল্লাহ্র নিকট (বৎসরের) সাসসমূহ্রের সংখ্যা হইত্ছে-বার্রে মাস। উহাদের মধ্য হইতে চারি মা হইতেছে-নিষ্ধিদ্ধ (৯ : ৩৬)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত ‘নিষিদ্ধ চারি মাস’ হইতেছ্- যিলকাদ, যিলহাজ্জ, সুহাররম এবং রজব। অতএব, ইমাম ইব্ন জারীর (র) কত্ত্ণ বর্ণিত ব্যাথ্যা जনুসারে আলোচ্য আয়াতে উল্লেথিত ‘নিষিদ্ধ মাসসমূহ’ হইতেহে-টক্ত চার্নি মাস অর্থাৎ যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহার্木ম এđং রজব।)

ইমাম আবূ জাফ্র বাকেরও ইমাম ইবৃন জারীরের ব্যাখ্যার অনুহূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : আলোচ আয়াতে নিষিদ্ধ চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর বে সকল মুররিককে হত্যা করিতে বনা হইয়াছ, তাহাদের ক্ষে্রে উক্ত নিষিদ্ধ চারি মালের প্রথম মাস ইইতেছে রজব মাস এzং শেষ মাস ছইতেছে মুহারুম মাস। ইমাম ইব্ন জারীর কর্ত্ণক বর্ণিত উপরোজ্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতের जাৎপর্য এই দাঁড়ায় : ‘সংপ্মিষ্ঠ মুশরিকদের প্রি আল্gাহ ও তঁহার রাসৃলের দায়িত্-মুক্তির ঘোষণা পচারিত হইবার পর





 आয়াতে জল্লাহ্ অ‘অালা বলিতেছেন :

উক্ত চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর তোমরা সংশ্মিষ্ট মুশরিকদিগকে বেখানে পাইবে সেখান্রনই হত্যা করিবে।' মুজাহিদ, আমর ইবৃন ৩আয়েব, মুহাষ্দদ ইব্ন ইসহাক, কাতাদা,

 অनूল্লেথিত বিষয়কে এইక্রপ নির্দিট শদ্দের পদবাচ্য হিসাবে খহণ করা জপেক্ষা ইতিপুব্রে উল্লেখিত কোন বিষয়কে উহার পদবাচ্য হিসাবে গহণ করা অধিকতর c্শে; অতএব ইতিপূর্বে ভে চারিটি মাস’ উল্লেথিত হইয়াছ্ উহাকেই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নিষিদ্ধ মাসসমূহের’ উদিফ হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়।
 চারি মা সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর।
 সেখানেই হত্যা কর্রির্বে।' উক্ত আয়াতাংশের তাফ্সীর এই বে, উহাতে আাল্লাহ্ ত'অালা
 পাইবে, সেখানইই হত্যা করিবে।' হারাম শরীखের্র মধ্যে তাহাদিগকে হত্যা করে যাইবে না। निম্নেক্ত আয়াত দ্বার উহা প্রমাপিত হয় :
 না তহারা উহার নিকট তোমাদের সহিত অঞ্গে যুক্ধে নিপ্ঠ হয়। তাহারা তথায় जোমাদের সহিত অঞ্ধে যুদ্ধে লিধ্ত ইইলে তোমরা লেখানেও তাহদিগকে হত্যা করিও (২: ১৯১)।

 निজ্জেদের সামনে পাইবার ভরসায় নিচ্চেষ বসিয়া থাকিও না; বহং তাদিগকে ধরিবার জন্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিও এবং ज̛̣ পাতিবার স্ছানসমূহহ ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া थাকিও। এইর্রপ বিশাল পৃথিবীকে তাহদের জন্যে সংকীর্ণ করিয়া দিও। ফেলে তাহারা হয় নিহত হইবে, আর না হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে।

## 


 কৃপাম্য।

উক্ত आয়াতংশ এবং অনুส্রপ आয়াত্সমৃছের ভিত্তিতে আবূ বকর সিদীক (রা) ম্বীয়

 পানन ना কর্রিবে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিকৃদ্দে যুঙ্ধ করিবে এবং তহাদিগকক হত্তা

 যাকত প্রান করিলেই হত্যা ইইতে ফমা পাইবে না; বূং হত্যা হইতে রুকা পাইতে ইইলে তাহাদিগকে ঈযানের সহিত সকল ফর্র্ কার্য করিতে হইবে। ঋমানের পর বাদ্দার নিকট প্রাপ্য আল্লাহ্র সর্বপ্রধান হক হইতেছ্-োনাত। आবার সানাতের পর সর্বপ্রধান পরय ইইত্ছে্- यাকাত। উক্ত দুইটি ইবাদতকে উন্লেখ করিয়া জাল্লাহ্ সকন ফর্যय ইবাদতের প্রি ইপ্ছিত কর্রিয়াছেন।

সানাত্র অব্যবহিত পরেই যাকাতের স্থান রহিয়াহে বনিয়াই অাল্মাহ ত' অানা কুরজান মজীদদর অনেক স্থানে সানাতের সহিত যাকাতকে উন্লেখ করিয়াছছন। ইব্ন উমর (রা) হইতে বুथারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফফ বর্ণিত রহিহ়াছে : ‘নবী করীম (সা) বनिয়াছেন-মানুম यতদিন এই সাক্ষ্য না দিব্বে শে, আল্gাহ ছড়া অन্য কোন মাববূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্ধাহর রাসূল आার সানাত কাল্যেম না করিবে এবং যাকাত প্রদান না করিবে, ততদিন তাহাদের বিক্রুক্ধে যूদ্ধ করিত্ आাি আদিষ্ট इইয়াছি।

আবূ ইসशাক (র) ... जবদूনূাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ব্য, ‘তিনি বলেন : তোমাদিগকে নামাय কাল্যেম করিতে এঞং যাকাত প্রদান কর্রিত্ আদেশ দেওয়া
 ইব্ন যায়েদ ইবৃন आসলাম (র) বলেন : ‘আল্লাহ্ ত'আানা যাকাত ছাড়া তখু নামাযকে কবৃন করেন না।’ তিনি আরো বনেন : ‘আল্লাহ্ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে রহম কর্প্ন ! তিনি কত বড় ফকীহ़ ও জ্ঞাनी ছিলেন।
 (সা) বनिয়াছেন : মানুষ যতদিন সাক্ষ না দিবে ভে, অাল্লাহ ছাড়া জনা কোন মাবৃদদ নাई এবং মুহাশ্দ আল্মাহ্র রাসূন, ততদিন তহাদ্দর বির্নুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আমাক্ আদেশ দেওয়া ইইয়াছে। যখন তাহারা সাক্ষ্ দিবে ভে, আা্gাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা‘বৃদ নাই এবং মুহামদ আन्नाহ্র রাসৃন, जার আমাদের কিবनाর দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবে, আমাদের যবাহৃকৃত পশ্র গোশৃত খাইতে আপত্তি করিবে না এবং আমাদের নামাc্যে ন্যায় নামায আদায় করিবে, তখন তাহাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষে করা আমাদের জন্যে হারাম হইয়া যাইবে। তবে কেহ জান-মালের উপর হষ্তক্কে করিবার মজে অপাাধ করিলে তাহার ব্যাপার प্বতत্ত হইবে। মুসলমানগণ বে সকল অধিকার ভোগ করিবে, তাহারাও সেই সকল অধিকার ভোগ করিব্রে এবং মুসলমানগণ বে সকল কর্ত্যা পানন করিতে বাধ্য থাকিবে, তাহারাও সেই সকन কर্ত্য পানन করিতে বাধ্য थাক্কিবে।

ইমাম ইব্ন মাজা ছড়া সুনান ল্রেণীর হাদীস প্রఁ্হের সকল সংকলক এবং ইমাম বুথার ঊপরোত্ত রিওয়াক্যেতকে উপরোক্ত রাदী आাবদুন্নাহ ইব্ন মূবারক (র) হইতে টপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদদ বর্ণন করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভ্, তিনি বলেন : নदী
 इইতে বিদায় নেয়, সে ব্যজ্জির উभর আল্মাহ রাयী थাকা অবস্शায় সে দूনিয়া হইতে বিদায় नেয়’।

রবী‘ ইব্ন আনাস (র) বলেন-্জানার্স (রা) বলিয়াছেন-উক্ত হাদীসে নবী করীম (সা) তাওহীদভিত্তিক যে ইবাদতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই হইতেছে আল্লাহ্র দীন যাহাকে প্রচার করিবার জন্যে নবী (আ)গণ আগমন করিয়াছেন। নবীগণের ইন্তিকালের পর উক্ত দীনকে ত্যাগ করিয়া ভিত্তিহীন গল্প ও কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া 勺ুমরাহ্ ও পথష্রষ্ট হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্র দীন নয়। নিম্নের আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা‘আলাই উপরোক্ত তাওসীদভিত্তিক ইবাদতের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন :

## 

आনাস (রা) বলেন, উক্ত আয়াতাংশৈ উল্লেখিত ‘তওবা’ হইতেছে-মূর্তি-পূজাকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহৃর ইবাদত করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা। আনাস (রা) আরো বলেন : এইরৃপে অন্যু্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

"তবে তাহারা যদি তওবা করে, নামাय কাল্যেম করে এবং যাকাত আদায় করে, তখন তাহারা তোমাদের দীনী ভাই হইয়া যাইবে (৯ : ১১)।"

উক্ত রিওয়ার্যেতকে ইযাম ইবৃন মারদূবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছ্ন।। তেমনি ইমাম মুহাম্দ ইব্ন নাসর উহাকে কিতাবুস সালাতে ইসহাক ইবৃন ইবরাহীম হইতে উপরোক অভ্নি সনরে বর্ণना কর্রিয়াছেন।

आनোচ্য আয়াত হইতেছে যুদ্ধের আদেশ সশ্পর্কিত আয়াত। আলোচ্য আয়াত সম্বক্ধে
 झুশরিকদ্রে যাবতীয় সক্ধি চূক্টিকে রহিত ও বাতিন ঘোষণা কর্যিয়াছে। নির্দিষ্ট নেয়াদ্রের চুক্তি


ইব্ন जাব্াাস (রা) হইতে আওखী (র) বর্ণনা করিয়াছেন বে, ‘আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন आব্মাস (রা) বলেন : মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁার রাসূলের দায়িত--মূক্তির ঘোষণা সश্ৰলিত आয়াত এবং এই আয়াত নাयিল হইবার প্র এই আয়াতে উল্লেখিত ‘निষিদ্ধ মাসসমূহ’ অতিবাহিত হইবার সঙ্গ সञ্গে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে
 অতিবাহিত হইবার সক্গে সক্গে হুশরিকদের সহিত সপ্পাদিত যাবতীয় সক্কি-қ্রক্তি বাতিন হইয়া

 वर्ख्र চारि মাস।






সস্পাদিত যাবতীয় সক্কিচূক্টিকে বাতিন বলিয়া যোষণা কর্রিয়াছ্ন। পূর্বে শে বিষয়ত্কিকে তিনি চুক্তি পাননের শর্ত হিসাবে নির্ধারিত কর্য়াছেন, আাোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে বাতিন বলিয়া যোষণা কর্রিয়াছেন।

आবূ হাতিম (র) ... অनী (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন ব্, তিনি বলেন : আল্নাহ্ ज'অলা নবী করীম (সা)-কে চারিখানা তরবার্রিসহ পাঠাইয়াছেন : প্রथম তরবনারিখানা ইইতেছে



 কর্নিবার आদেশ। আল্gাহ् ত'অনা বনেন :


याহারা আল্नाহ्র প্রতি ঋমান आনে না এবং আখিরাতের পতিও ঋমান আনে না আর আল্লাহ্ ও তাহার রাসৃন যাহ হারাম করিয়াছছন, তাহাকে হারাম বনিয়া গ্রহণ করে না আার সত্য ধর্মকে গহণ করে না (অর্থাৎ आহলে কিতাব জাতসমমহ) जাহারা যতদিন অধীন হইয়া জিয়য়া প্রদান না করে, ত্তদিন তোমরা তাহাদের বিকৃচ্ধে য়্দ কর (৯ : ২৯)।

তৃতীয় তরবারিখানা ইইতেছ্-ে্মুনাফিকদের বিরৃদ্ধে যুহ্ধ করিবার আদেশ। অাল্gাহ ত'জানা
 জিহাদ কপ্পন্ত (৯: ৭৩)।
 বলেन:


 সক্জি স্থপন করিয়া দাও। যদি তাহাদের একদদন অন্য দনের প্রি অত্যাচার করে, তবে বে দন অত্যাচার করে, তোমরা লেই দলের বিক্ণদ্ধে যুফ্দ করো--যতঋ্ষণ না উহারা আা্মাহ্র ফ্য়সালার দিকে ফিরির়া অালে ( $8 ৯$ : ৯)।


"উহার পর তোম্রা হয় মুক্তিপণ খহণ ব্যতিরেকে, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যতদিন যু্দ ব্ধ না হইবে, ততদিন তোমরা এইজ্পপেই তাহদের সহিত জাচরণ করিবে (89:8)।"

পক্ষাত্রর কাতাদা (র) আলোচ জায়াত সৃন্ধে বলেন : আলোচ্য আয়াত দ্বারা নিন্নোত্ত आয়াতে বর্ণিত বিষান রহিত হইয়া গিয়াছছ:

## 


৬. মুশর্রিকদের মধ্য হইঢে কেহ ঢোমার কাছে আা্রয় আর্থনা করিরে ঢুমি ঢাহাকে आাশ্রয় দিবে যাহাতে সে জাল্লাহর বাণী שनिতে পায়, অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে প্ौছইয়া দিবে, কারণণ ঢহার্রা অজ্ঞ লোক।

তাফ্সীর : অত্র আায়াতে আল্লাহ্ ত'জালা নবী কন্রীম (সা)-কে বলিতেছেন : ‘‘্য সকন যুশরিকের বিক্নদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি এবং যাহাদ্রু জান-মানকে তোমার জন্যে হালাল করিয়াছি, তাহাদ্দর কেহ यদি তোমার নিকট आশ্রয় চাহে, তবে তুমি তাহাকে

 করিবে। ব্যুত जাহারা হইতেছে অজ্ঞ। তাহাদ্দর মধ্যে স্বীয় দীনের দাওয়াত প্পীছছইবার উণ্দেশ্যুই আল্লাহ্ ত'আলা তোমাকে এই নির্দেশ দিতেছেন। তাহদিগকে এইর্পপ সুযোপ প্রদান করিন্নে ঈমান না আনিবার পক্ষে তাহারা আল্লাহুর নিকট কোন ওজর বাহানা পেশ করিতে পারিরে না।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবী নাজীহ্ বর্ণনা কর্যিয়াছেন : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন-কোন মুশরিক ব্যক্তি আল্মাহহর কালাম ఆনিবার জন্যে নবী করীীম (সা)-এর
 স্থানে প্রত্যাবর্তন না করে, ততক্ষণ তাহাকে নিরাপ্ত্য প্রদান করিবার জন্যে জালোচ আয়াতে আল্gाহ् ত'জানা নदী করীম (সা)-কে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-এর নিকট হিদায়েত প্রত্যাশী হইয়া অথदा কোন ব্যক্তি বা গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া তাহার নিকট কেহ আপমন করিলে আলোচ্য আয়াত্র বিধান অনুসারে তিনি তাহাকে পৃর্ণ নিরাপত্ত প্রদান করিতেন। ভেমন হুদায়বিয়ার সক্ধি-ফ্রি心্তি সম্পাদিত হইযার কালে
 -একাধিক ব্যক্তি একের পর এক নदो করীম (সা)-এর সহিত বিরোধ-লিষ্পতিতি द্যাপারে
 পুর্ণ निরাপ্তা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রসक্ত উন্নেখ্য বে, তাহরা নবী কর্রীंম (সা)-জর সহিত আালোচনা করিতে জসিয়া ৫ে দৃশ্য দেদ্যোছিন, তহাত্ তাহারা বিম্ময়াতিত্ত হইয়া গিয়াছিন। তাহারা দেश্য়াছিন—সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-কে কল্পনাতীত পরিমাণ সম্মান করে। তাহারা রোমক সয়াট অথবা অন্য কোন পরাক্রমশানী রাজা-বাদশাহৃকে ন্বীয় অমাত্যগণণর

নিকট ইইতে এইহ্রপ সम্মান পাইতে দেখে নাই। স্নগোত্রীয় লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া
 जনাতম কারণ হিসাবেও কাজ করিয়াছিল।

একদ্দা মুসায়লাযা কায়यযব নামক ভఆ নবীর জনৈক প্রতিনিধি নবী কন্রীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি সাক্ষ্ প্রদান করো বে,
 (সা) বলিলেন : প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করা অন্যায় না হইলে নিষ্য় আমি তোমাকে হত্যা করিতাম। অবশ্য, ইব্ন মাসসদ (রা) যখন কৃফার শাসনকর্ত হিসাবে সেখান নিযুক্তু ছিলেন, তথन উক্ত ব্যক্তির হত্যা করা হইয়াছিন। তাহার নাম ছিন ইব্ন নাওয়াহা। ইব্ন মাসউদ (রা) কৃফার শাসনকর্ত থাকাকালে তিনি জানিতে পারিলেন বে, লে সাক্য দেয় বে, মুসায়লামা আল্লাহূর রাসৃন। ইব্ন মাসউদ (রা) जাহার নিকট এই কথাসহ লোক পাঠাইনেন ভে, যেহেতু তুম্মি এখন কাহারো প্রতিনিধি নও, তাই ঢোমাকে হত্যা করায় আর কোন বাধা নাই। অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নির্দেশ जাহাকে হত্যা করা হইন। যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানের কারণণই নবী করীম (সা) উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা ইইতে বিরত রুহিয়াছিলেন।

आলোচ আয়াত নারা প্রমাণিত হয় বে, অমুসলিম রাঙ্ট্রের কোন অমুসনিম নাগরিক যদি
 আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে, জিয়য়া প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অনুরপ কোন উল্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আামন করিলে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর়ুন মু'মিনীন অথবা তাহর প্রতিনিধির
 অবস্থান করিচে অনুমতি দিবে। তবে ফকীহৃগণ বলেন : এইই্রপ ব্যক্তিকে ইসनামী রাc্ট্র সর্ব্রেচ্চ চারি মাস অবস্থান করিতে অনুমতি দেఆয়া হইবে; তাহাকে এক বৎসর অবস্থান করিতে দেওয়া যাইবে না।

চারি মালের অধিক এবং এক বৎসরের কম সময় অবস্থান করিবার জন্যে এইর্পপ ব্যক্তিকে অনুมতি দেওয়া যাইবে কিনা-লে বিষয়ে ইমাম শাফিফ (র) প্রুখ ফকীীহৃগণ ইইতে দুইর্ণ রিওয়ার্যেত বর্ণিত হইয়াছে।

9. আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বহাল থাকিবে ? তবে যাহাদের সহিত মসজিদুল হারাদের সন্নিকটে তোমরা পারম্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যতদিন ঢাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে, তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে, আন্লাহ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসৃলের দায়িত্ব মুক্তি ঘোষণা করিবার হিকমাত ও ফৌক্তিকত বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : কাফিরগণ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিবে; অথচ তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে-ইহা হইতে পারে না। বরং উক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ ও जাঁহার রাসূলের নিকট তাহাদের জন্যে কোনর্প নিরাপত্তা নাই-থাকিতে পারে না। তাই নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই হত্যা করিবে। এতদসহ আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন-অবশ্য কুরায়েশ যতদিন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকে মানিয়া চলিবে, ততদিন তোমরাও উহাকে মানিয়া চলিবে। নিশয় আল্লাহ্ চুক্তি রক্ষককারীদিগকে ভালবাসেন।


অর্থৎ তবে যাহাদের সহিত তোমরা হুদায়বিয়ায় দশ বৎসর মেয়াদী সন্ধি-চূক্তি সম্পাদন করিয়াছ, তাহারা যত দিন উহা মানিয়া চলে, ততদিন তোমরাও উহা মানিয়া চলিবে। নিচয় আল্লাহ্ চুক্তি রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে বে, সু’মিনদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে কুরায়শের বাধা দিবার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি-চূক্তি সম্পাদিত হইয়াছিন। মসজিদুল হারামে যাইতে মু’মিনদিগকে কুরায়েশ গোত্রের বাধা দিবার বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন :
"তাহারা সেই সকল লোক যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দিয়াছে আর কুরবানীর পওকে উহার স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে" (8b:২৫)।

বস্তুত নবী করীম (সা) এবং মু’মিনগণ কুরায়েশের সহিত সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সক্ধি-চুক্তি অক্ষরে অকরে মানিয়া চলিয়াছিলেন। হৃায়বিয়ার সন্ধি-চূক্তি সম্পাদ্রিত হইয়াছিল হিজরী ষষ্ঠ সন্নে যিলকাদ মাসে। এক সময়ে কুরায়েশ গোত্র চুক্তি ভন্গ করিয়া মুসলমানদদর সহিত সন্ধিবদ্ধ খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনী বকরের পক্ষে যুক্ধে লিi’্ত হইল। তাহারা বনী বকরের পকাবলষ্বন করিয়া হারাম শরীফে খুযাআ গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিল। ইহাতে নবী করীম (সা) হিজরী অষ্টম সনের রমাযান মাসে তাহাদের (অর্থাৎ কুরায়েশের) বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলেন এবং আল্লাহ্র সাহাভ্যে পবিত্র মক্কাকে বিজয় করিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত।

নदী করীম (সা)-এর মক্কা-বিজয়ের পর কুরায়েশ গোত্রের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল, নবী করীীম (সা) তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিলেন। এই সকল লোক নিরাপদ ও মুক্ত (الطلقـ:) নামে অভিহিত হইল। উহাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিন। পক্ষন্তরে যাহারা স্বীয় কুফরে অবিচল थাকিয়া পালাইয়া গেল নবী করীম (সা) চারি মাসের নিরাপত্তার নিশঠয়তা দিয়া তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন্-এই চারি মাসের মধ্যে তাহারা যেখানে যাইতে চাহে সেখানেই চলিয়া যাইতে পাবিরে। তাহাদের মধ্যে সাফওয়ান

ইব্ন উমাইয়া এবং ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য নবী করীম (সা)-এর উক্ত ঘোষণার পর আল্নাহ্ তাআলার মেহেরবানীতে তাহারা হিদায়েত পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। সকল প্রশংসা আল্নাহ্তে নিবেদিত।

# (1)  

৮. কেমন করিয়া থাক্বিবে ? তাহারা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আা্্ীয়ততার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুতে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাহাদের হ্রদয় উহা অস্বীকার করে; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্ধাহ্ ত'আলা’মুশরিকদের ঘৃণ্য ও জঘন্য চরিত্রকে উল্লেখ করিয়া মু’মিনদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : মুশরিকগণ হইতেছে আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরকারী। এত্্যতীত, তাহারা সুযোগ পাইলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইতে মোটেই পিছপা হয় না। তাহারা কোনো চুক্তির ধার ধারে না। সুযোগ পাইলেই তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়। তাহারা ӊধু মৌখিক কথায় মুসলমানদিগকে সত্তুষ্ট করে। তাহাদের অন্তর মুসলমানদের অন্তিত্ণ বরূদাশত করিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে অতিশয় সত্য-বিদ্বেবী ও অত্যাচার প্রবণ।

শব্দার্থ : ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা, ইকরামা এবং আওফী (র)
 যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র)ও অनুক্রপ অর্থ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। কবি তামীম ইব্ন মুকবিল ও নিম্নোক্ত কবিতা চরণে لুy। শক্দকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন :
افسد الناس خلوف خلقوا * تطعوا الالً واعراق الرحم

মানুষ যে পরিবর্তনকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহাকে বিকারগ্থস্ত করিয়া দিয়াছে। তাহারা আप্ীীয়তা এবং রক্ত-সম্পর্কের বন্ধনকে ছ্নি করিয়াছে।

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) নিস্নোক্ত কবিতা চরণে উহাকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন :
وجدنا همٌ كاذبا الهم * وذو الال والعهد لا يكذب

আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আঅ্মীয়তাকে মিথ্যা পাইয়াছি। অথচ, আণ্ীীয়তা এবং চুক্তির সম্পক্কে আবদ্ধ আষ্মীয়তার সম্পক্কে ছ্নিন্ন করিতে এবং চূক্তি ভদ্গ করিতে পারে না।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবী নাজীহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন : মুজাহিদ বলেন : : ’ソ'í আল্মাহ্।
 অর্থাৎ তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বা চূক্তি কোন কিছুরই পরর্য়া করে না।

 হইত্তে জাল্লাহ্ ।

উপরে Jy শদ্দের বে দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছ্, উহাদের মধ্বে প্রথপোক্ত শদটিই সঠিক ও বিথ্যাত। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উহার প্রথমোক্ত जর্থই বর্ণনা করিয়াছছন। মুজহিদ হইতে
 हूক্তি।


## 年 

##  

৯. ঢাহারা আল্লাহর্র आয়াতকে ঢুচ্ মৃল্যে বিক্য় করে ও তাহারা লোকদিপকে ঢাঁহার পथ হইঢে নিবৃত্ত করে। जাহার্যা যাহা কব্রিয়া থাকে ঢাহা অতি নিকৃষ্য।
 ঢাহারাই সীমানংधনকার্রী।

د১. অতঃপর ঢাহারা यদি ঢওবা করে, সালাত কাল্যেম করে ও यাকাত দেয়, তবে ঢাহারা ঢোমাদের দীনী ভাই; জ্ঞনী সশ্প্রদাল্যের জন্যে জামি নিদর্শন শ্প্টক্রপে বিবৃত करि।




 ন।। বষ্टুত, তাহারা হইতেছে অত্যাচরী ও সীমালংখনকারী। অাহাদের অত্যাচার হইতে

 এঞং যাকাত প্রদান করে, তবে তাহাদের বিক্রুদ্ধে যুদ্ধ করিও না; কারণ লেই অবস্शায় তাহারা

তোমাদ্দর দীনী ভাই ইইয়া যাইবে। এইক্ৰপই আল্লাহ্ জ্बননবান জাতির জন্যে স্ষীয় আয়াতসমূহ বিশদজ্রপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

 সু’মিনদিগকে সত্তের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিতে ঢেষ্যা করিয়াহে।

হাফ্জিজ আব̨ বকর রায়য়ার (র) ... आনাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ছন : তিনি বনেন, নবী করীী (সা) বলিয়াহছন-ব্যে ব্যক্তি শির্ক না করিয়া একমাত্র আল্লাহৃকে ইবাদত করিবার, সানাত কাল্যেম করিনার এৰং যাকাত প্রদান করিবার অবস্থায় দूনিয়া ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির উপর অাল্ধাহ্ ত'‘ালা সত্তুষ্ঠ থাকা অবস্থাযইই সে দুন্য়া ত্যাগ করে। উক্ত কার্যসমূহই হইতেছে
 তাঁারা অাল্ধাহ্র পক্ষ ইইতে মানুষের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাহাদদর মৃত্যুর পর লোকে মিথ্যা মতবাদ রচন্না কর্য়য়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছ। নিস্নোক্ত আয়াতে जাল্লাহ্ ত'‘ালা উক্ত ইখলাস ও ইবাদাতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন :
 করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও না। নিচ্য় আল্লাহ ক্ষমীীী ও কৃপাময় (৯: ৫)।

অনুส্রপভাবে নিম্নেক্ত আয়াত্ও ঊপর্রোক বিষয় বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন :

অতঃপর ইমাম বায়্যার বলিয়াছছন : আমি মনে করি সে ব্যক্তিম উপর আন্লাহু ত‘অালা
 বাণী। উহার পরবর্তী কথাখলি রাবী ববী’ ইব্ন আানাস-এর নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

১২. ঢাহাদের চূক্তির পর ঢাহারা যদি ঢাহাদদর প্রত্রিততি ভং করে ও ঢোমাদ্রর দীন সম্পক্কে বিদ্রপ কর্র, তবে কাফিন্রগণের প্রধানদের সহিত যুদ্র কর্রিবে; ইহারা এমন লোক যাহাদ্র প্রতি্্রুতি প্রতি্র্রুতিই নহে। সষ্বত তাহারা নির্ত হইতে পারে।

তাফ্সীর : অত্র আয়াতে আল্মাহু তাআলা মু’মিনদিগকে বলিতেছেন : যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের নির্দিষ মেয়াদের সন্ধি-চূক্তি রহিয়াছে, তাহারা यদি চূক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনকে নিন্দা ও গালি-গালাজ করে, তবে তোমরা তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর; কারণ, তাহারা হইতেছে চুক্তিভঙকারী। হয়তো তাহারা কুঠীী ত্যাগ করিয়া ঈমান आনিবে।

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা ফকীহ্গণ প্রমাণ করেন যে, কোন কাফির ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে অথবা আল্লাহৃর দীন ইসলামকে গালি দিলে বা নিন্দা করিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইৰে।

কাতাদা (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কাফিরদের নেতাগণ এর মধ্য হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণসহ কত্তলি মুশরিক নেতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন : আবূ জাহেল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া ইব্ন খালফ।

মুসআব ইবন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন : একদা সা‘দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) খারিজী সম্প্রদায়ের একটি লোকের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকটি বলিল : এই ব্যক্তি কাফ্রিদের একজন নেতা। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্াস (রা) বলিলেন : তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। আমি বরং কাফিরদের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাশ (র) যায়েদ ইব্ন ওয়াহাব (র) সূত্রে হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্বক্ধে হুযায়ফা (রা) বলেন : এই আয়াতে যে সকন কাফিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, মক্কা-বিজয়ের পর তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। আলী (রা) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু আয়াতের সঠিক ব্যাথ্যা এই বে, উহা কুরায়েশ গোত্রের মুশরিকদের কার্য উপলক্ষে নাযিল ইইলেও উহাতে বর্ণিত বিধান শুধু তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না; বরং উহা তাহাদের প্রতি এবং অনুর্রপ সকল কাফিরদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ওয়ানীদ ইব্ন মুসলিম (র) আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন নাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের যুগে সিরিয়ার দিকে তৎ-কর্তৃক প্রেরিত একটি সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন : তোমরা একদল নির্বোধ লোকের সাক্ষাৎ পাইবে। তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করিও। আল্লাহ্র কসম ! তাহাদের একজনকে হত্যা করা অন্য সত্তর জনকে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর শ্রেয়। উহার কারণ এই যে, আল্মাহ্ তা'আনা বলেন任। উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন.আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।


ইবनে কাছীর 8 र्थ — ৬৮

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত. যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্রণের জন্য সংকল্প করিয়াছে ? উহারাই তোমাদের প্রথম বির্পুদ্ধাচরণ কর্রিয়াছে। তোমরা কি ঢাহাদিগকে ভয় কর ? মু’মিন হইলে আল্লাহ্কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন।

د8. তোমরা তাহাদের সহিত সং্থাম করিবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের বিব্পংদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু’মিনগণের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন।
১৫. অনন্তর উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ্ সর্বজঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আয়াত্্রয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা মুশরিকদের মানবাধিকার বিরোধী হিংস্র কার্যাবলী বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু’মিনদিগকে উদুদ্ধ করিতেছেন। তিনি মু’মিনদিগকে বলিত্তেছেনযাহারা চূক্তি ভঙ করিয়াছে, আল্মাহৃর রাসূলকে তাঁহার জন্মভূমি হইতে বাহির করিয়াছে এবং নিজেরা প্রথমে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা কোন যুদ্ধ করিবে না ? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ ? বস্তুত আল্মাহ্র শাস্তি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ভীতিযোগ্য। যদি তোমরা প্রকৃত মু’মিন হইয়া থাকো, তবে উহা উপল⿸্ধি করা তোমাদের পক্ষে অসब্তব হইবে না। আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে আরো বলিতেছেন : তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে, লাঞ্ছিত করিতে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে এবং মু’মিনদের অন্তর জুড়াইতে চাহেন। তিনি চাহেন; মু’মিনদের মনের ঝাল মিটুক, আর তিনি যাহাকে চাহিবেন, তাহার দিকে সন্তুষ্টি সহকারে আগাইয়া আসিবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।
 নির্বাসিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। অনুর্রপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :


আর সেই সময়টি শ্মরণযোগ্য, যখন কাফিরগণ চক্রান্ত করিতেছিল : তাহারা তোমাকে তোমাদের জন্মভূমিতে থাকিতে দিবে অথবা তোমাকে হত্যা করিবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত

করিবে। তাহারা চক্রান্ত করিতেছিল আর তৎসহ আল্মাহ্ তাআলা তাহাদের চক্রনন্তকে বানচাল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আর আল্মাহ্ সর্বোত্তম চক্রান্ত বানচালকারী।

তিनि অন্যত্র বলিতেছেন : يُخْرُ তাহারা আল্লাহৃর রাসূল এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্র রাসূল ও তোমাদ্রের জন্মভূমি হইতে) নির্বাসিত করিয়া দেয়। তোমাদের অপরাধ হইতেছে এই বে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর উপর ঈমান আনো (৬०: ১)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

তাহারা তোমাকে তোমার জনাভূমি হইঁতে বহৃৃৃৃ৩ কর্রিয়া দিবার আা়্যোজন কর্রিয়াছিল (১৭:૧৬)।

 করিনার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে আপমন করিয়াছিন। বণিক্দল নিরাপদ্দ পথ অত্ক্র্ম করিয়া চनिয়া গিয়াছ্- ইহা জনিয়াও মুশরিক বাহিনী মুসনমানদদর উপর আক্রমণ চালাইবার উর্দেশ্য় মদীনার দিকে অथসর হইতে নাগিল। মুসনমানগণ আঘ্ররকার জন্যে যুক্ধ্ প্রবৃত্ত হইলেন।
 इইन।
 উপরোক্ত অক্রম্পণের প্রি ইপ্পিত করা হইয়াছ্।।


 করীম (সা) হিজরী অষ্য সনে মুশরিকদদর বিরৃদ্ধে অভিযান চানাইয়া মক্যা বিজর্র করিয়াছিলেন। সকন প্রশংসা আল্মাহহত নিবেদিত। আলোচ্য আয়াতাশশে মুশরিক্দের উপরোক্ত চুক্তি ভক্পের প্রি ইপ্রিত করা হইয়াছে।
 আমার আयाব ও শাস্তিকে ভয় কর, কারণ আমর আयাব ও শাচ্তি ভয় করিবার মত। आমার ঋ্তত নিরহুশ। आমি যাহ ইচ্ম করি, তাহাই হয় এবং যাহা ইচ্ম করি না, তাহ হয় না।


 অদেশ না দিয়া আমি অন্য পন্যায় তাহাদিগকে ষ্ৰংস কর্য়য়া দিতে পারি; কিষ্মু আমি চাই
 সাহাय্য করি এবং উহতে তোমাদের প্রাণ জ়ড়াক।

 লোকদ্দর অন্তর জুড়ইইবেন।
 অন্তরের ক্রোধ ও জ্বালা দূর করিবেন।

ইমাম ইবৃন आসাকির (র) ... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন যে, आয়িশা (রা) বলেন : আমি রাগাबিত হইলে নবী ক্রীম (সা) আমার बাক ধরিয়া বनिতেন : হে আয়িশা ! তুমি বলো : হে আল্লাহ্ ! নবী মুহাম্ধদের প্রতিপানক প্রভু! আমার ఆনাহ মাফ কর্রিয়া দাও, आমার অత্তরের গোস্ব দূর কর্রিয়া দাও এবং বে বিপদাপদ মনুুষকে ওমরাহ্ ও বিপথপামী করিয়া দেয় তাহ হইতে আমাকে বাঁচও।
 প্রকৃতি সস্পর্কিত কথা ও কার্य এবং শরীजত সশ্পর্কিত কথা ও কার্य হিকমাতেন্র সহিত বनিয়া থাকেন এবং কর্রিয়া থাকেন। তিনি ভ্যেক্রপ চাহেন সেইক্পপ বিধানই জারী করেন এবং যাহা চাহেন তাহাই করেন। তিনি ন্যায়বিচারক। তিনি কখন্না জূনুম করেন না। তিনি স্ধীয় বাদার সামান্য নেক বা বদ আयলকেও ধ্পংস করেন না; বরং ছোট বড় নেক বদ সকল আমলের জনোই বাদ্দাকে দুনিয়ায় বা আখিরাতে পুরক্ষর বা শাঙ্তি দিয়া থাকেন ધৰং দিব্বেন।

১৬. ঢোমর্া কি মনে কর বে, আাল্লাহ ঢোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দিবেন, যখন তিনি এ «কাশ করেন নাই, ঢোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অత্তজ বभ্রুর্প ঢাঁহার
 সম্ধাক্ধ জাল্লাহ সবিশেষ অবহিচ।

তাফ্সীর : আয়াতে অাল্লাহ্ ত'অানা বলিতেছেন : হে মু’মিনগণ ! তোমরা কি মনে
 দিবেন ? না, তিনি তাহা করিবেন না বরং তিনি পরীীফ্ছার মাধ্যলে দেখিয়া লইবেন; কাহারা



 অবগত রহহিয়াছেন।

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাহাকেও গোপন' বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না বরং যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু’মিনগণ এবং কাফিরগণ এই দুই দলের একদলকে (অর্থাৎ প্রথমোক্ত দলকে) বাছিয়া লইয়াছে। কবি বলেন :
وما ادرى اذا ـــمـت ارضا * اريد الـخير ايهـا يلينـى .
"আর মগ্ের সন্ধানে যখন আমি কোন স্থানে গমন করি, তখন জানি না—মগ্গল ও অমগ্গল এই দুইটির কোনটি আমার ভাগ্যে জুটিবে। (অর্থাৎ কবি, মঙল ও অমগ্গল এই উভয়টিকে সন্ধান করেন না; বরং তিনি শষু কল্যাণই সন্ধান করেন।)

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :


"আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে কর্রিয়াছে বে, তাহারা বলিবে": আমরা ঈমন आनिয়াছি, आার जহাদিগকে পরীষ্শ না কনিয়াই তদবস্থায় রা|িয়া দেওয়া হইবে? (না তাহা কোনক্রে হইবে না বরং আামরা তাহাদিগকে পরীক্থা করিন।)তাহাদের্র পৃর্ববর্তী লোকদিগকক आমি নিচ্চ পরীক্ষা করিয়াছি। নিচ্য় জাম (ঈমানের দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদীকে জানিয়া नইব जার নিষ্য় आমি. (উহার দাবীর ব্যাপারে) মিথ্যাবাদীকে জানিয়া লইব" (২৯ : ১-৩)।

आর্ো বলিতেছেন :


"তোমরা कি মনেে কর্রিয়াহ বে, তোম্হা জান্নাত্ত প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদ্র উপর তোমাদের পৃর্ববর্তীদদর অবস্থার ন্যায় অবগ্গ আসিবে না? কঠিন বিপদ ও মুসীবত তাशদিগকে এইক<প জর্জরিত করিয়াছে বে, রাসৃল এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান आনিয়াছে তাহারা


তিনি অন্য় বনিতেছেন :
 ना; বরং তিনি (পরীক্ছার মা্যাম) অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া কেলিভেন (৩: ১৭®)।
 आলেচ্য आায়াতে উशার হিকমাত ও উఁ্দে্য বর্ণনা করিতেছেন। উशার হিকমাত ও উc্দশ] অই বে, তিনি জিহাদর মাধ্যম পরীক্শ করিবেন-কে তাহার প্রতি প্রকৃত অনুগত এবং কে

 তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মাবৃদ ও প্রভু নাই। তিনি ভে বিধান প্রদান করেন, তাহা কেহ রূদ কর্রিতে পারে না।




১৭. সুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফ্রী স্ধীকার করে ঢথন তাহারা আল্লাহর সসজিদের রক্ষণাবেকণ করিবে এমন হইতে পারে না। উহারা এমন यাহাদের্ন সমस्ठ কর্ম ব্যर्थ এবং উহারা অश্নিতেই স্থায়ীতবে অবস্থান কর্রিবে।
১৮. তাহারাই ঢো জাল্লাহর মসজ্দের রর্পণাবেকণ করিবে যাহারা দমান আনে जাল্লাহ ও পরকান্न এবং সালাত কাত্যেম করে, যাকাত দেয় এবং অান্মাহ ব্যতীত অन্য কাহাকেও ভয় করে না, উহাদেরই সৎপথ প্রাকির আশা আছে।

তাফ্সীর : আয়াতদ্ধে আল্লাহ্ ত'অানা কাহারা আল্নাহ্র মসজিদসমৃহকে আবাদ করিবার অধিকারী এবং কাহারা উহাদিগকে आবাদ করিবার অধিকারী নহে তাহা বর্ণনা করিত্ছেে। তিনি বनिতেছেন : সুশরিকণণ ক্ষরের পক্ষ সুাক্ষ দিবার অবস্शায় কোনক্রু আল্লাহর মসজিদসমূহে ইবাদত করিতে পার্রিবে না। বষ্ঠুত তাহাদের আমলসমূহ আখিরাতে তাহদদর কোন কাজ্জ जাসিবে না; आার তাহারা চিরদিন দোयখে জৃলিবে। आল্লাহর মসজিদসমূহ্থে ইবাদত করিতে পারিবে একমাত্র তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাধে, সানাত কাঙ্রে করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না। আশা করা যা: -রই সকল লোক হিদাল্যেতপ্রাধ্ত হইবে।

 ঘর হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আা) কর্ত্ক সর্বপ্রथম নির্মিত ইইয়াছে।

 নিকট যদি জিজ্ঞা ক্যা হয, তোমার ধর্ম কি? তবে সে নিচ্য় বলিবে : আমার ধর্ম হইতেছে

 করা হয়, তোমার ধর্ম कि? তবে লে নিচ্য় বলিবে आমার ধর্ম হইতেছে সাবীঢদর ধর্ম । आবার কোন মুশরিকের নিকট যদি জিজ্ঞসা করা হয, ঢোমার ধর্ম কি? তবে সে নিষচ্য বলিবে : আমার ধর্ম হইতেছে শিরকের ধর্ম।
 আমলসমূহ ধ্ণংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা চিরদিন জাহান্নামে বসবাস করিবে। ঐইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআআলা বলিতেছেন :

"তशাদ্র পক্ষে কি যুক্তি রহিয়াছে বে, তাহারা ‘মসজিদুন হারাম’ হইতে (লোকদিগকে) বাধা দিবে ত্থাপি আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না? আার তাহারা তো তঁহার ধ্রিয়পপা্র
 ना" ( $\mathrm{b}: \stackrel{\text { ०) }}{ }$

الاً اللَّ

 কাহাকেও ভয় করে না।

উক্ত আয়াতে আল্নাহ্ ত‘জালা সাক্ষ্য দিত্তেনেন ব্, যাহারা আল্নাহ্র মসজিদসমূহকে অাবাদ করে जর্থাৎ উহাতে আল্নাহ্র ইবাদ্̣ত করে, তাহারা মু'মিন।

ইমাম আহযদ (র) জাবূ সাঈদ গুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন- নবी
 यাতায়াত করিতে দেशিবে, তথন তাহাকে মু’মিন বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ্পাক বলেন : انَّ


উজ্ত হাদौস ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া এবং হাকিম (র) আবদুদ্gাহ ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে অভিন্ন উর্ক্রতন সনদ̆ বর্ণনা করিয়াছেন।

आবদूর রহমালं ইবุন হুমাইদ (র) ... आनाস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছূন ব্যে, তিনি বনেন : নदী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন : যাহারা মসজিদসমূহকে (অাল্লাহ্ন ইবাদত দ্মারা) জবাদ করে, তহহরা জল্লাহ্র ত্রিয় পাত্র ছড়़ জার কিছু নহে।

 টজ্ত হাদীস 'সাবিত’-এ্র নিকট হইতে ‘সালিহ্’ ভিন্ন অন্য কোন রাবী রর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া জামর জাল লাই।

 য২ন লোন জাতির ঊপর গযব নাযিল করিঢে ইচ্ম করেন, তথন সেই জাতির মধ্ধে যাহ:রা

মসজ্রিদসমূছ্রের সহিত সশ্পর্কিত থাকে, তাহাদদর দিকে চাহিয়া তিনি উহা ইইতে গযবকে ফির্রাইয়া রাখেন। উক্ত র্রিওয়াত্যেতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম দারে কুত্নী বলিয়াছেন : উক্ত রিওয়া|্য়তকে আনাস (রা) হইতে মাত্র অকজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন।
 আनाস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ ত'আলা বােন—আমার ইয়যত ও পরাত্রুমের কসম! आমি পৃথিবীবাগীদদর উপর আযাব নাযিন করিতে মনश্ করি। অতঃপর আমার ঘর্সমূহকে যাহারা আবাদ করে, আমার সব্ভুষ্টিत উল্দেশ্যে যাহারা একে অপরের সহিত মহক্সত রাঁে এবং যাহারা লেষ রাব্রিতে উঠিয়া ওনাহ্ মাফ পাইবার জন্যে (আমার নিকট) দু'আ করে, তাহাদের দিকে চাহিয়া আমি প্থিবীবাসিপণ হইতে আयাবকে ফিরাইয়া রাখি। টক্তু রিওয়াহ্রেতকে বর্ণনা করিবার পর হাফিজ ইব্ন आসাকির (র) বলিয়াছেন : উক্ত র্রিওয়ার্যেতটি গরীী সনদদ বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহযদ (র) ... মুজাय ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছেন বে, তিনি বলেল, নবী করীম (সা) বनिয়াহ্নে : শয়তান হইতেছে মানুষ্যে জন্যে ‘নেকড়ে’ সমুুল্য। নেকড়ে
 মনুষটিকে বিপথপামী করে। অতএব, তোমরা কিছুতেই দল ছড়িও না। তোমরা জামাততবদ্দ হইয়া थাকিও आর তোমরা মসজিদকে जাঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিও।

আবদুর রায়্যাক (র) ... নূख্রে আমর ইব্ন মায়মূন আওদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : নবী করীম (সা)-এর একাধিক সাহাবীকে দেথয়াছ্-িযাহারা বনিয়াছ্নন নিচ্য় মসজিদসমূহ হইতেছে যমীনে আল্নাহ্র ঘর। বে ব্যক্তি তাহার ঘরে তাঁহার সহিত সাক্ষেৎ করিতে যায়, তাহাকে সপ্মানিত করা আল্লাহ্র একটি দায়িত্,

মাসউদী (র) ... ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়য়াছেন ভে, তিনি বলেন : বে ব্যক্তি নামভের आयান ণनিয়া উহার উত্তর দেয় না এবং মসজ্রিদে না आসিয়া অন্যত্র নামাय आদয় কর্রিল, তাহার নামায কোন নামাय হইল না এবং লে আল্gাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ অমান্য করিন। আল্লাহ্ ত‘অাनা বলেন :

## الْنَا يَعْرُ مُسَاجِدَ اللَّهُ مَنْ امْنَ بِاللَّ

উふ্ত রিওয়ায়্রতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়়ত আবার
 সনদেে উক্ত রিওয়ায়েতের অনুন্রপ রিওয়ায়শেত বর্ণিত রহিয়াছে। উহাদিগকে ঊন্নেখ করিবার স্থাল नरে।

## 

 ल্রেষ্ঠত্য সৃষ্টি-লেরামূক ইবাদত- প্রদান করে আর আল্নাহ্ তিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে

 (রা) <লেন :
الِنَّمَا يَعْمُرُ مَــَاجِدَ اللُهِ مَنْ امْنَ بِاللهُ .

অর্থাৎ আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে অকমাত্র তাহারাই আবাদ করিবে যাহারা একমার্র আল্লাহৃকে মা‘বূদ্ বলিয়া বিশ্বাস করে, তিনি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উপর ঈয়ান রাখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্মাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করে না। বস্তুত, তাহারা নিশয় হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা)
 বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এ স্থলে عـسی শব্দটি নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহুত হইয়াছে। যেমন-নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উহা নিশয়তাজ্ঞাপক জর্থে ব্যব্থত হইয়াছে :
 মাহ্মূদ (প্রসংশনীয় মর্যাদার স্তর) শাফাআতের সुরে পৌছাইবেন। এইর্পে কুরআন মজীদে ব্যবহৃত প্রতিটি عسى ই নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
 যেখানেই বান্দাকে কোন বিষয়ের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, সেখানেই বুঝিতে হইবে—উহা তিনি নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।








১৯. যাহারা হাজীদিগের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেশ্কণ করে, তোমরা কি তাহাদিগকে উহাদের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান

আনে এবং আাল্লাহ্র পてথ জিহাদ কর্রে ? আল্লাহ্র নিকট উহার্া সমত্লু্য নহে। আল্লাহ জাनिय সস্প্রদায়ক্ক সৎপথ প্রদর্শন কর্রেন না।
২০. যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সস্পদ ও জীবন घারা আান্লাহৃর পথ্থ জ্হিাদ করে, ঢাহারা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় ল্রেষ্ঠ, অার তাহারাই সফ্নকাম।
২১. উহাদের প্রতিপানক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, ন্বীয় দয়া ও সন্ভোষ্বের এবং জান্যাত্র, লেখান্ জছহ ঢাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শাত্তি।
২२. লেখানে তাহারা চিন্থস্যী ইইবে। জাল্লাহ্র নিকটই আছে মহা-প্পুক্কার।
 কর্রিয়াছ্ন। তিনি বলিয়াছেন : যাহারা আল্gাহৃর ঊপর ও আখিরাতের উপর ঈমান না আনিয়া ৩यু হাজীদিগকে পানি পান করায় এবং মসজিদুল হারাম্রে খিদমত করে, তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্র উপর ও আখিরাতের ঊপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারা সমান নহে, কখন্নে সমান ইইতে পারে না; বরং শেবোক্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র নিকট প্রথমোত্ত ব্যক্তিগণ অপেপ্ষা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। তাহাদ্রে জন্যে আল্লাহ্র নিকট রহিয়াহে মহা-পুরক্ষার, তাঁহার সత్ুৃ্টি ও জান্নাত। উহাতে তাহারা চিরদিন অবস্থান করিবে। পকান্তরে याহরা ঔমান आান নাই, তাহাদের আমনসমূহ তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহারা চিরদিন দোयথে পুড়িবে।

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছছন। আলোচ্য আয়াত চত্ত্ট্যের প্রथম আয়াতের ব্যাথ্যায় ইব্ন জাব্বাস (রা) বনেন : একদা মুশরিকগণ বলিন, আল্লাহ্র ঘরকে निर्মাণ করা, উহার খিদমত করা ও উহাকে আবাদ রাখা এবং হাজীদিগকে পানি পান করান্না
 হইবার কারণ এবং মসজিদুল হারাম্মে রুঋণাবেক্ষণকারী হইবার কারণণ গর্ব প্রকাশ করিত। এই উপনক্ষে আল্লাহ্ ত'অানা নিম্নোত্ত আয়াতসমৃহে এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন :

जর্থাৎ তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া ৎনান্ন হইত, কিন্ুু তোমরা উহাকে প্রতাখ্যান করিতে; মসজ্জিন হারাম্রে খিদমত নইয়া পর্ব করিতে, উহা লইয়া গহ্প করিতে এবং আযার কাनাম ও आমার রাসৃনকে প্রত্যাখ্যান করিতে (২৩ : ৬৬-৬৭)

जनোচ
 কিতাব এবং আখিরাতের উপর উমাল আনিয়া আল্লাহহর পথথ জিহাদ করা অধিকতর ল্রেয়। বযুুত মুশরিকের সকল আমনই বাতিন ও जকার্যকর হইইয়া যাইবে। যাহারা আল্লাহ্র घর এবং হাজীদের সেবা করা সত্বেও শির্ক করে, আলোচ্য আয়াতে আন্নাহ্ ত‘জানা তাহাদিগকে

জালিম অর্থাৎ কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহাদের আমল বাতিল ও অকার্যকর হইয়া যাইবার কারণ তাহাদের এই শির্ক।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস্ (রা) বলেন-_উক্ত আয়াত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। বদরের যুG্ধে বন্দী হইয়া আসিবার পর তিনি যুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন : ইহা সত্য যে, তোমরা আমদের পৃর্বে ঈমান আনিয়াছ, হিজরত করিয়াছ এবং জিহাদ করিয়াছ কিন্তু ইহাও তো সত্য যে, আমরা মসজিদুল হারামের খিদমত করিতাম, হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম এবং বন্ৗী ব্যক্তিকে মুক্ত করিতাম। ইহাতে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করিলেন :

অর্থাৎ তোমরা আল্নাহ্র ঘরের খিদমত ও জনসেবা শিরকের অবস্থায় করিয়াছিলে। অথচ শিরকের অবস্থায় কেহ কোন নেক আমল করিলে আমি উহা কবূল করি না। অতএব তোমাদের আমলসমূহ বাতিল ও অকার্যকর হইয়া গিয়াছে।

যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) বলেন : বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ বন্দী হইয়া আসিলে মুসলমানগণ তাহদিগকে তাহাদের শিরকের জন্যে লজ্জা দিতে লাগিলেন। ইহাতে আব্বাস (রা) यিনি অन্যতম যুদ্ধবন্দী ছিলেন : বনিনেন, আল্মাহ্র কসম! আমরা মসজিদুল হারামকে আবাদ রাখিতাম, বন্দী ব্যক্তি মুক্ত করিতাম, আল্লাহ্র ঘরকে গেলাফে আবৃত করিতাম এবং হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম। ইহাতে আল্লাহ তাআলা নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

আবদুর রায়্যাক (র) ... ... শা'বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতটি আলী (রা) এবং আব্বাস (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা দুইজনে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়া কথা বলিয়াছিলেন।

ইব্ন জারীর (র) মুহাম্পদ ইব্ন কা‘ব কারयী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা বনী আব্দিদৃদার গোত্রের তালহা ইব্ন শায়বা, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এবং আলী (রা) পরশ্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত ইইলেন। তানহা ইব্ন শায়বা বলিলেন : আমি আল্লাহ্র ঘরের রঙ্গণবেক্ণণের দায়িত্বে নিয়োজিত রহহ়িাছি। আমার হাতে ক‘বা ঘরের চাবি থাকে। आমি ইচ্ছা করিলে কাবা ঘরের ম<্যে রাত্রি-यাপ্ন করিতে পারি! আব্বাস (রা) বলিলেন : आমি হাজীদিগকে পানি পান করাবার এবং যমযম কৃপ দেখাখনা করিবার দায়িত্বে নিশ্যোজ্জিত রহহিয়াছি। জামি ইচ্ছ <ররিলে মসজিদুল হারামে রাত্রিযাপন করিতে। পারি। अলী (রা) বলিলেন : তোমরা যে কী বলো <ুঝি না। আমি লোকদের পৃব্রে ছয় মাস ধরিয়া কেবলার (অর্থ!ৎ কা‘বা ঘরের) দিকে মু২ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। আর আমি হইতেছি জিহাদে
 করিলেন। সুদ্দীও অনুরূণ: একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তিনি তালহা ইব্ন শায়বার স্থলে শায়বা ইব্ন উসমান এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আাদ্রু রায়যাক（র）．．．．．．হাসান（র）হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে，হাসান বলেন ： आলোচ্য आয়াতটি আनी（রা），আব্বাস（রা）এবং শায়বা সষ্ষধ্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা আলোচ্য আয়াত্ বর্ণিত বিষয় সম্পর্ক কथা বলিয়াছিলেন। আব্বাস（রা）বনিলেন ：＇আমি
 হাজীদিগকক পানি পান কর্যাইবার কাজ করিতে থাকুন；কারণ，উशাতে আপনাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রহহ্য়াছে। উক রিওয়ার্য়তের মুহাম্মদ ইব্ন সাওব মু৩াম্মারের সৃত্রে হাসান（র） হইতে অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ আয়াতের ব্যাথ্যায় অকটি মারফূ＇হাদীসও বর্ণিত রহহিয়াছে। এখানে উহা উল্লেথ করা আবশ্যক।

আमूর রায়য়াক（র）মুজাभার ．．．．．．নুমান ইব্ন বাশীর（রা）ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন «ে， তিনি বলেন ：জুমজার দিনে মসজ্রিদ̆ নববীত্ অকটি লোক বলিন，ইসলাম প্রহণ কর্রিবার পর आমি হাজীদিগকে পানি পান করান্গো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পর্রেয়া করিব না।’ আরেকেট লোক বলিল ：‘ইসলাম গহণ করিবার পর আমি মসজিদুন হারাম্রে থিদমত ছড়় অন্য কোন নেক আমল না করিলেেও তজ্ছন্য লেো পরোয়া করিব না। আরেকটি লোক বলিল ：তোমরা বে কাজ্খলিকে অতন্ত ফ্যীলতের কাজ বলিয়া आাখ্যায়িত
 （রা）जাহাদিগকে ধমকাইয়া বনিলেন，তোমরা জুমআার দিনে আল্লাহ্র র্যাসূন্নে মিষ্যারের কাছে



 आসওযাদ ও মুজাবিয়া ইব্ন সাनামের সূख্রে নু＇মান ইব্ন বাশীী আনসারী（রা）হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে，তিনি বনেন ：অকদা আমি একদন সাহাবীর সহিত নবী কনীী（সা）－এর মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম। তাহাদের একজন বনিলেন，ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি হাজীদিগকে পানি পান করাল্lে ছাড়া অন্য কোন নেক আযল না করিনেও তজ্জন্য কোন
 शারাম－এর খिদমত করা ছড়़ অন্য কোন নেক আমন করিব না। অन্য অকজন বनिলেন，না；
 জিহাদ করা উशা অপেপ্ষ্ অধিকতর ফ্যীनতের কাজ। ইহাত উমর（রা）তাহাদিগকে
 কथा বनिও না। बाমাय आদায় করিযার পর आমি নবী করীম（সা）－এর নিকট নিয়া এ সম্থc্火ে তাহার নিকট হইতে সঠিক কথা জান্য়া লইব। নামাভের পর উমর（রা）নবী করীম（সা）－ルর নিকট ঊふু বিষয় সষ্থক্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাত আল্লাহ্ ত＇জালা এই আয়াত নাযিল


উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইব্ন জারীর স্বীয় তাফ্সীর গন্তে, ইমাম ইব্ন আবী হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম ইব্ন হিব্বান স্বীয় 'সহীহ' নামীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

২৩. হে মু’মিনগণ! তোমাদিগের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গপে গ্গণ করিও না। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙরূপে গ্বহণ করে, তাহারাই জালিম ।
২8. বল, 'তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভানবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা কাফিঁর আস্রীয়দিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে ষু’মিনদিগকে নিষেখ করিতেছেন এবং যাহারা আল্মাহ্র, তাঁহার রাসূল ও তাঁহার পথে জিহাদের উপর আস্টীয়-স্বজন এবং পার্থিব ধন-সম্পত্তিকে শ্রেষ্ঠতৃ ও অগ্পধিকার দেয়, তাহাদিগকে ঊহার পরক!লীন ভয়াবহ পরিণতি সম্ধন্ধে जতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এইরৃপে অন্যত্র <লিয়াছেন :

आ<দूলুাহ् ইব্ন শাওয়াব (রা) হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে হাষ্জি বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন থে, আবদুল্লসহ ইব্ন শাওয়!ব (রা) বলেন : বদররের ফুদ্ধের দিনে আবূ উব!য়দা (রা)-এর পিতা জার্রাহ্ जঁহার সম্মুথে' বাতিল মা‘বূদসমূহের প্রশংসা বর্ণনা করিতেছিল আর তিনি বার বার পিতাকে বাধা দিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা জার্রাহ ঙ্গান্ত হইতেছিল না। এইরূপে সে অত্যধিক বার স্বীয় বাতিল মা‘ধূদসমূহ্থে প্রশংসা বর্ণনা করিলে তিনি (আবূ

উবায়দা) তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ ত‘‘আলা নিম্নোক আয়াত নাযিল করিলেন :




"‘ে জাতি আাল্মাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাথে, তাহাকে তুমি এইক্রপ লোকদিগকে বক্কু হিসাবে প্রহণ কর্রিতে দেখিবে না যাহারা আল্gাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত শब্পতা রাখে; এইসব লোক যদিও তাহাদের পিতা, পুৰ, তাই অথবা স্থগো্রীয় লোক হয, ত্থাপি তাহাদেরকে


 এবং তাহারাও তাহার প্রতি সভ্ভুষ্ট হইয়াছছ। ইহারা হইতেছে—আল্লাহ্র জামা'আত। জান্য়া রাথ, নিশ়্ जাল্লাহ্র জামা‘আত সফলকাম হইবে" (৫৮ : ২২)।

जতঃপর আা্লাহ্ অ'আলা নিন্নোত্ আয়াতে নবী কনীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন তিনি यেন যাহারা আল্লাহৃ, তাঁহার রাসূল এবং তাহার পথে জিহাদের উপর নিজ্জেদের অঢ্রীীয় ও
 করিয়া দেন। আান্লাহ্ ত'আালা বলেন :

অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বন : यদি তোমাদদর পিত্ণণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের র্রাতৃগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের জাতিগণ, বে ধন-সশ্পত্তি তোমরা উপার্জন কর্যিয়াছ তাহা, ভে ব্যবসা বন্দ थাকিবে বলিয়া তোমরা আশংকা করো তাহ, বে বাসস্থানসমূহকে তোমরা উহার সৌ্দর্যের কারণণ তানবাস তাহ তোমাদের নিকট আল্লাহু, তাঁহার র্রাসূন এবং তাহার পথে জিহাদ অপেশ্ম অধিকত্র প্রিয় হয়, তবে অপেশ্ন কর। দেখিবে-আল্মাহ, তাঁহার রাসূন এবং তাঁহার পৰথ জিহাদের উপর আব্যীয-স্বজন এবং ধন-সশ্পদের তানবাসাকে ल্রষ্ঠত্ দিবার শাস্তি কত তয়ানক। আর জাল্লাহ্ পাপপ্রবণ জাত্রিকে হিদায়েত করেন না।’

ইমাম जাহমদ (ন) ... ... यूহ্না ইবุন মাবাদ-এর পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : একদা आমরা নবী কর্রীম (সা)-এর সংগে কে小াো যাইতেছিনাম। নবী কর্রীম (সা) উমর (রা)-র্র হাত নিজ্জের হাতের মধ্যে রাথিয়া পথ চনিতেছিলেন। এক সমল্যে উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসৃল! নিচ্য় आপনি आমার নিকট আমি ছড়़ অনা সকন বষ্থু অপ্পেম্ন অধিকতর থ্রিয়। নবী করীী (সা) বনিলেন, কোন ব্যক্তিয নিকট আমি যতক্ষণ তাহার নিজ সত্তা অপেক্ষ অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ লে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না।' হयরত উমর (রা) বলিলেন : ‘আল্काহহর কসম! এথন আপিন আমার নিকট আমার নিজ সত্তা অপেफ্লা

অধিকতর প্রিয়।’ নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! এখন তুমি (মু’মিন হইলে।) উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! কোন ব্যক্তির নিকট আমি যंতক্ষণ তাহার পিতা, তাহার সন্তান এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্কণ সে ব্যক্তি মু’মিন হইবে না।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছ়ন-তোমরা যখন জিহাদকে ত্যাগ করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত ইইবে, গরুর লেজ ধরিবে এবং কৃষিকার্যে সন্তুষ্ট থাক। তখন আল্মাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর অপমান ও লাঞ্ৰুনাকে চাপাইয়া দিবেন। তোমরা যতদিন স্বীয় দীনে ফিরিয়া না আসিবে, তিনি ততদিন উহাকে তুলিয়া লইবেন না।'

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবদুল্মাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস এবং ইতিপৃর্বে উল্লেথিত ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীসের মব্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

## (ra)



২৫. অতঃপর আল্লাহ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের यুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদিগের উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদিগের সংখ্যাধিক্য; কিন্ুু উহা তোমাদিগের কোন কাজে আসে নাই এবং বিষ্থৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিন ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্রিয়া পালাইয়া গিয়াছিনে।
২৬. অতঃপর আল্লাহ্গ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু’মিনদিগের উপর প্রশাত্তি বর্ষণ কর্রেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফেরদের কর্মফল।

২৭ ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্মা আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ হইতে পারেন; আল্লাহ অতি फ্ষমাশীল, পরম দয়ানু।

 হৃনাল্যেনের যুদ্ধ শেষ হইবার পর তিনি যাহাদের কুফরী ত্যাগ ও ঋমান आনা কবূন করিয়াছেন, এত্দ্সহ তাহদের বিষয়ও বর্ণ্না করিয়াছেন।
 তাহাদিগকে কাফিরদদর উপর বিজয়ী করিতে পারে নাই। সংথ্যায় তাহারা বিপুন হওয়া সত্তেও ब্রथম দিকে নবী করীग (সা) সহ কিদ্মুংখ্যুক মু'মিন ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান পরাজিত হইয়া भ্ৰলায়ন করিতেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের সাহাব্যে কেরেশতদিগকে নাযিল করিলে
 आল্লাহ ত'আলা হুনাফ্রেনে যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁহার সাহাব্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া মু’মিনদিগকে বনিতেছেন্ন : ‘তোমাদের যুদ্ধজয়ের কারণণ তোমাদের সং্থ্যাধ্ক্যে নহে; বরং উशার কারণ হইত্ছে জাল্লাহ্র সাহাय্য; এবং जাল্াাহ্র সাহাব্যের কারণেই তোমরা সংখ্যায় কে小াও কম এবং কোথাও বেশী হইয়া জয় बাভ করিয়াए। তেমনি णাহার সাহाय্য না आসা
 করিলে মू'মিনগণ সং্যায় স্পল্প হইয়াও জয়লাভ করিতে পারে। 'কত কুদ্দ বাহিনী আল্লাহর আদূশে কত বিরাট বাহিনীর উপর জয় নাভ করিয়াহে। आর আল্লাহ্ বধ্ব্যশীল ব্যক্তিদের সহিত
 করিতে পারে না।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, আালোচ্য আয়াত্র্র্য সম্বক্ধে মুজাহি বনেন : উক্ত আয়াতঔলি সৈরা বারাআতের সর্বপথথম অবতীর্ণ আয়াত।

ইมম आহমদ (র) ... ... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন बে, নবী করীম
 লেল;दাহিনী হইতেছে চারিশত সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; সর্বোত্য दূহৎ সেনাবাহিনী ইইতেছে চারি হাজার সদস্য বিশিষ্ট লেনাবাহিনী; এবং বার হাজার সদস্য বিপিষ্ট বিরাট বাহিনী উशার


উক্ত রিওয়ার্যেতি ইমাম आব্ দ!টम এবং ইমাম তিরমিযীও বর্ণন্ করিয়াছেন। ইযাম

 মাধ্যে উহা <র্ণিত হয় নাই। बবশ্য ফহহরী (র) হইতে উহা মুরসাল সন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

 অধিকারী।



সুসংহত করিলেন, উহার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নবী করীম (সা) তাহাদিগকে শাস্তিমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন নবী করীম (সা)-এর নিকট সংবাদ আসিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের নেতা হইতেছ্-ে মালিক ইব্ন আওফ নাযারী। তাহার সহিত রহিয়াছে হাওয়াযেন গোত্রসহ সমগ্র সাকীফ গোত্র, জাশাম গোত্র, সাদদ ইব্ন বাকর গোত্র, হিলাল গোত্রের একটি স্মুদ্রদল এবং আমর ইব্ন আমির ও 'বনী ইব্ন আমির গোত্রদ্বয়ের কিছूসংখ্যক লোক। তাহারা আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকে এমন কি ছাগল উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশ্সমূহকেও সজ্গে লইয়া বাহির হইয়াছে।

মুসলমানদের দিকে তাহাদের অগ্গসর হইবার সংবাদ পাইয়া নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীসহ তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। মুসিলম বাহিনীতে তইন লোক ছিল বার হাজার। মুহাজ্রির, আনসার এবং আরবের বিভ্নিন্ন গোত্রের মুসলমানদের সমবয়ে গঠিত মক্যা বিজয়ী দশ হাজার মুসলমান আর মক্m বিজয়ের পর ইসলাম গ্ৰহণকারী মক্mার দুই হাজার মুসলমান। উভয় পক্ষ মক্কা ভ তায়েফের মধ্যবর্তী ‘হুনায়েন নামক উপত্যকায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উষার অन्ধকারে মুসলিম বাহিনী এই স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল—শত্রু বাহিনী পৃর্বেই এখানে পৌছাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ওৎঁ-পাতিয়া অপ্পক্গ করিতেছে। মুসলিম বাহিনী এখানে পৌছিবা মাত্র শক্র-বাহিনী উহার সেনাপতিন পূর্ব-নির্দেশ মুতাবিক তীর ও তলোয়ার নইয়া অর্কিতত একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর রাঁপাইয়া পড়িল। ইহাত মুসলিম বাহিনীর লোকেরা ছত্রভগ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে অবিচল ও নির্বিকার থাকিয়া চরম বীরত্, সাহসিকত ও নির্ভীকতার সহিত যিনি যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন—তিনি হইতেছেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাশ্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহান সেনাপতি তথন কালো ডোরাবিশিষ্ট একটি সাদা খচ্চরের পিঠঠ চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রা) তাঁহার বাহনের পিঠের গদীর ডান প্রান্ত ধরিয়া নিয়া তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার চাচাতো ভাই আবূ সুফইয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহনের পিঠের গদীর বাম প্রান্ত দিয়া তাঁহার সহিত অ:্্রসর হইতেছিলেন। তাহারা উভয়ে ২চ্চরতির পিঠের গদীকে নীচের দিকে কিয়e পরিমণে ঠাসিয়া রাখিতেছিলেন যাহাতে উহার बোবা <াড়িয়া যায় এবং উহা আবাঞ্ছিত দ্রুত গতিতে সশ্ডুখে অগ্রসর হইতে না পারে।
 তিনি মুসলমানদিগকে ফিরিয়া জ!সিয়া যুক্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্যে আহান জালাইতেছিলেন, তিनि বলিতেছিলেন : ‘হে আল্মাহ্র বল্লাগণ! আমার নিকট ফিরিয়া আসো! আমার নিকট ফিরিয়া আসেয! আমি জাল্নাহ্র রাসূল!’ সেই তুমুল যুদ্ধের সমফ্রে তিনি নির্তীক ও নির্বিকারভাবে <লিতে ছিলেন :
انا النبى لУ كذب - انا ابن عبد المطلب .
"আমি আল্লাহ্র নবী; আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তানিবের উত্তর পুরুষ।" এই সময়ে প্রায় একশত সাহাবী নবী করীম (সা)-এর সহিত যুহ্ধাক্ষেত্রে অবিচল থাকিয়া


শক্র-বাহিনীর বিরুুদ্ধে বীরত্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), আলী (রা), আব্বাস (রা), ফযল ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, আয়মান ইব্ন উম্মু আইমান (রা) এবং উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)। আব্বাস (রা)-এর কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ। নবী করীম (সা) তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে এই আহ্রান জানাইতে আদেশ দিলেন : হে বৃক্ষের নীচে বায়‘আত গ্রহণকারিগণ [অর্থাৎ যে সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবী হুদায়বিয়ার সন্ধি-মূক্তি সম্পাদিত হইবার পৃর্বে বাবলা গাছের তলায় নবী করীম (সা)-এর হাতে হাত রাখিয়া এই অभীকার করিয়া ছিলেন যে, তাহারা অবিচল থাকিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত কাফিরদের বিরুুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে। উক্ত বায়আত ‘বায়আতেরিযওয়ান’নামে পরিচিত] আব্বাস (রা) এই বলিয়া পলায়নপর মুসলমানদিগকে ডাকিতে লাগিলেন : হে বাবলাগাছের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ! তিনি কখনো কখনো এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন : হে সূরা বাকারার অধিকারীগণ! মুসলমানগণ এই বলিয়া সাড়া দিতে লাগিলেন : ‘আমরা হাযির হইয়াছি; আমরা হাযির হইয়াছি। এইরূপে তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন সাহাবী ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার বাহন উট তাহার কথা খ্নিত়েছে না; উহা যুক্ধে ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে না। সাহাবী স্বীয় লৌহ-বর্মটি পরিধান করিয়া উট হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উটটি ফেলিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইইলেন। যাহা হউক নবী করীম (সা) যখন দেখিলেন বে, তাঁহার চত্প্পাশ্শ্বে ক্ষুদ্র একটি মূসলিম-বাহিনী একত্রিত হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে এক সঙ্গে শহ্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা তাহাই করিলেন। এই সময়ে নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দু‘আ করিয়া এবং তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাইয়া এক মুঠা ধৃলা হাতে লইয়া বলিলেন : ‘হে আল্লাহ্! তুমি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পালন করো।’ এই বলিয়া তিনি উক্ত ধূলা-মুঠাকে কাফির বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা শত্রু বাহিনীর প্রতিটি লোকের চোখে এবং মুখে প্রবেশ করিল। ইহাতে তাহারা বিব্রতবোধ করিল এবং তাহাদের যুদ্ধ কার্यে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইল। তাহারা টিকতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। মুসলামনগণ পনায়নপর কাফিরদের পপ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহাদের একদলকে হত্যা এবং আরেকদলকে বন্দী করিলেন। জীবিত শক্রুদের সকলকেই বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর সম্মুথে উপস্থিত করা হইল।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবূ আবদির রহমান ফাহ্রী (রা) যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্ন্ন উসায়েদ; কেহ কেহ বলেন : যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্ন উনায়েস; কেহ কেহ বলেন, যাহার নাম কোর্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : সাহাবী আবূ আবদুর রহমান বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে হুনায়েনের যুক্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা প্রচণ গরমের দিনে যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে দ্বিপ্রহরে একস্থানে আমরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লইবার জন্য তথায় অবতরণ করিলাম। সূর্य ঢলিয়া পড়িলে আমি স্বীয় লৌহবর্মটি পরিধান করত অশ্বে আরোহণ করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করিলাম। এই সময়ে তিনি স্বীয় তাঁবুতে

বিশ্রাম লইতেছিলেন। আমি আরय করিলাম : আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্নাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমাদের রওয়ানা হইববার সময় হইয়াছে কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যা, আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে ডাকিলেন। ডাক তনিয়া বিলাল (রা) একটি বাবলা গাছের তলা হইতে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। গাছটির ছায়া একটি পাথীর ছায়ার মত ক্সুদ্রায়তন ছিল। বিলাল (রা) দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন : হে আল্ধাহ্র রাসূল। আমি আপনার সামনে উপস্থিত, আমি আপনার সামনে উপস্থিত; আর আমি আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন : ‘আমার বাহনের পিঠঠ জীন লাগাও। বিলাল (রা) অকটি জীন বাহির করিলেন। উহার দুই প্রান্ত খেজুরের ছাল দ্বারা নির্মিত ছিল। উহাতে বিলাসিতা ও অহংকারের কোন চিহৃ ছিল না। বিলাল (রা) নবী করীম (সা)-এর বাহন্ে জীন লাগাইবার পর নবী বরীম (সা) উহাতে সওয়ার হইয়া সাহাবীদিগকে লইয়া রওয়ানা হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারে আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সন্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলাম। মুসলমানগণ টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ইইতে পলায়ন করিতে লাগিল। আল্লাহ্
 তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিলে), নবী করীম (সা) ডাকিয়া পলায়নপর সাহাবীদিগকে বলিলেন : হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমি আল্মাহূর বান্দা ও ঢাঁহার রাসূল। অতঃপর বলিলেন : হে মুহাজিরগণ! আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসৃল। অতঃপর নবী করীম (সা) স্বীয় বাহন হইইতে অবতরণ করিয়া এক মুয়া ধূলা হাতে লইলেন। রাবী আবূ আবদুর রহমান ফাহ্রী (রা) বলেন : আমার অপেক্ষা নবী করীম (সা)-এর অধিকতর নিকটে উপস্থিত ছিলেন-এএইর্পপ এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : অতঃপর নবী করীম (সা) উক্ত ধূলা মুঠাকে কাফির বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন : شأهت الوجبو (মুখ মత্তলমূহ মলিন ইইয়া যাউক)! ইহাতে আল্লাহৃ তাআলা কাফিরদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যত্ম রাবী ইয়া'লা ইব্ন আতা বলেন : পরাজিত কাফিরদের পুত্রগণ তাহাদের পিতৃগণের নিকট হইতেছে তনিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছে : তাহাদের পিতৃগণ তাহাদিগকে বলিয়াছ্-আমাদের প্রতিটি লোকের চক্ষু এবং মুখ গহ্নর সেই ধুলায় ভরিয়া গিয়াছিল। আর আমরা আকাশ ও পৃথিবীর ম্্যবর্তী স্থানে একটি শব্দ হইতে তনিয়াছিলাম। উক্ত শব্দটি ছিল নব নির্মিত তাম্রপাত্রের উপর দিয়া লোহাকে টানিয়া নিলে যের্সপ শক্দ হয়, সেইর্রপ শক্দের ন্যায়।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বায়হাকীও স্বীয় لانل النبوة: পুস্তকে উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালিমা হইতে উপরোক্ত সনদে এবং ‘হাম্মাদ ইব্ন সালিমা হইতে ধারাবাহিক ভাবে আবূ দাউদ তয়ালেসী প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... জাবির ইব্ন আবদুল্নাহৃর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মালিক ইব্ন আওফের সেনাপতিত্বে কাফির বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে হুনায়েন নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হইল। সংবাদ পাইয়া নবী করীম
（সা）মুসলিম－বাহিনী সল্গে নইয়া जাহদদর দিকে অগেসর হইলেন। শख্র বাহিনীী পূর্বেই হহাা্য়ন
 উষার অঞ্ধকারে নবी করীম（সা）মুসनिম বাহিনীকে লইয়া উপত্যকায় অবতরণ মাত্র শত্রু বাহিনী जর্কিতে প্রবল পরাক্রুম মুসলিম বাহিনীর উপর আাঁপাইয়া পড়িল। মুসলমানগণ
 পনায়নকালে তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। এই সময়ে নবী করীম （সা）ডান দিকে ঝুঁকিয়া এই বলিয়া মুসলমাनদিগকে ডাক দিট্লেন－＇‘ে লোকসকন！আমার निকট ফিরিরয়া আসো। आমি আল্লাহ্র রাসূল；আমি আল্লাহর রাসৃন ：আমি মুহাপদ ইব্ন আবদूন্নাহ। তাহারা উश שনিতে পাইলেন না। তাহাদদর একটি ঊট আরেরটি টটের পিছলে চলিতে লাগিল। নবী কনীী（সা）মুসনমানদের এই অবश্श দেথিয়া অাব্বাস（রা）－কে আদেশ
 নীচে অभীকরারকারিণণ！আব্রাস（রা）তাহাই করিনেন। ইহাতে পনায়নপর মুসনমানগণ সাড়া দিয়া বनिতে লাগিলেন－जামরা উপস্থিত ইইয়াছি। আমরা উপস্তিত হইয়াছি। এই সম＜্যে এমন घটানাও घটিল ভে，কোন পলায়নপর মুসনযান ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন－তাহার
 ష్লাইায়া এবং প্বীয় তরবারি ও ४নুকটি হাতে নইয়া উট হইতে নামিয়া পদাতিক নৈনিক হিসাবে আব্kাস（রা）－এর জাওয়াব্যে স্থানের দিকে জুট্তিতে লাগিলেন। যাহা হউক，পলায়নপর মুসলমানদ̆র মধ্য হইতে একশত লোক নবী করীম（সা）－এর চত্র্পাশ্বে সহবেত হইলেন।
 সকন आনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। শেষ দিকে তিনি বিশেষ খাযাাজ গোত্রের আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। উন্নে২ভ্যাগ্য বে，খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রণ－ক্ষেত্রে থাকিত অত্ত্ত




 কাফিরকে বন্দী কর্রিলেন। आার তিনি তাহ！দের ধন－সস্পত্তি ও সত্তান－সন্ততিকে মুসলমানঢের জন্যে গনীমত হিসাবে তাহাদের অধিকারে আনিল্নে।




 সুন্পিণ। আমরা তাহাদর প্রচওরুপে আক্রমণ চালাইলে তাহারা প্রাজ্রিত হইয়া হত্যিা গেন। ইহাতে মুসলমানগণ গনীমতের মাল সং্গহ করিতে নিণ্ত ইইন। এই সু্যাগে তাহারা তীর－ধনুক

লইয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে আমরা পরাজিত হইলাম। এই সময়ে আমি নবী করীম (সা)-কে যুদ্ধ করিতে করিতে এর্রপ বলিতে গ্গনয়াছি :

انا النبى لا كذب * انا ابن عبد المطلب
"আমি সত্য নবী আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের উত্তর পুরুষ।"
নবী করীম (সা) নির্বিকার ভাবে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন এবং উক্ত ছন্দোবদ্ধ কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহন সাদা রঙ-এর খচ্চরটির লাগাম ধরিয়া রাখিতেছিলেন। প্রশ্নকারী রাবী বলেন : আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে বলিলাম : নবী করীম (সা)-এর উপর বে বিপদ দেথা দিয়াছিন, সেই বিপদের মুখে তাঁহার মুখে ছন্দোবদ্ধ কথা উচ্চারিত হওয়া প্রমাণ করে ভে, নবী করীম (সা) চরম বীরত্,, সাহসিকতা ও দৃঢ়-চিত্ততার অধিকারী ছিলেন। আরেকটি বিষয়ও নবী করীম (সা)-এর চরম বীরত্বের প্রমাণ বহনন করে। উহা এই যে, নবী করীম (সা) একটি সাধারণ বাহন খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। খচ্চর কোন দ্রুতগামী পঙ নহে। প্রয়োজনের সময়ে উহা দ্রুত বেগে পলায়নও করিতে পারে না। এতদৃসত্ত্বেও নবী করীম (সা) সেই বিপদের সময়ে স্বীয় বাহন খচ্চরকে সম্মুখের শত্রুদের দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাও নবী করীম (সা)-এর চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। সেই বিপদের মধ্যে নবী করীম (সা) নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। ইহা ছিল বিরাট ঝুঁকিপৃর্ণ কাজ। কারণ, শক্রু-বাহিনীর.যাহারা নবী করীম (সা)-কে চিনিত না, ইহার ফলে তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া. ফেলিয়াছিল। ঐইর্ণপে তিনি তখন শত্রু-বাহিনীর লোকদের প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে নবী করীম (সা)-এর উক্ত আশ্ম-পরিচয় প্রদান করাও তাঁহার চরম বীরত্ ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত নবী করীম (সা) ছিলেন আল্ধাহ্ তা‘আলার ঊপর সম্পূর্ণ আস্থাশীন। তিনি নিস্চিতরূপে জানিতেন বে, আল্নাহ্ তাআলা নিচয় তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার রাসূলের রিসালাতকে পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহার সত্যদীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি তাঁহার নবীর প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক।

অর্থৎ অতঃপর আল্লাহ্ ত‘আলা নিজের তরফ হইতে স্বীয় রাসূল এবং তাঁহার সঙ্গী মু’মিনগণের উপর প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা নাযিল করিলেন।

অর্থাৎ আর তিনি এমন কত্জলি সেনাদল নায়িল করিলেন—যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই।

উক্ঞ আয়াতাংশে ঊল্লেখিত অদৃশ্য সেনাদলগ্তলি ছিল মু’মিনদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ ত‘আলা কর্ত্ক জাকাশ হইতে নাযিলকৃত ফেরেশতাগণ।

ইমাম আবূ জা ফর ইবন জারীর (র) ... ... ইব্ন বুরছুনের গোলাম আবদুর রহমান ইহতে অন্য রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুশরিকদের পক্ষে থাকিয়া হুনায়নের

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল- এইর্পপ একব্যক্তি আমার নিকট এই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন : হুনায়নের যুদ্ধর দিনে মুসলিম বাহিনী এবং আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার পর মুসলিম বাহিনী একটি বকরী দোহাইবার জন্যে যে সামান্য সময়ের দরকার হয়, ততটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকিতে পারিল না। আমরা তাহাদিগকে ছত্রভঙ করিয়া তাড়াইয়া দিতে দিতে অক সময়ে সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট একজন মুসলিম যোদ্ধার নিকট পৌছইইলাম।

এই যোদ্ধা পুরুুষটি ছিলেন আল্মাহৃর রাসূল মুহামদ মুস্তাফা (সা)। আমরা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাহার পাক্শ্বে ওভ্র-বস্ত্র পরিহিত সুদর্শন একদল লোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে বলিল : মুঘমণ্ণলসমূহ মলিন ও বিঘণ্ন হউক। তোমরা ফিরিয়া যাও। অতঃপর আমরা পরাজিত ইইলাম। তাহারা আমাদের কাঁধে সওয়ার ইইল। আর তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিন, তাই-ই ঘটিয়া গেন। আমাদের মুখমঞ্জলসমূহ মলিন ও বিষণ্ন হইল।

হাফিজ্জ আবূ বকর বায়হ়াকী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বনেন : হুনয়েনের যুক্ধে আমি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনুর্ধ্ধ আশিজন মুহাজির ও আনসার ছড়া অন্য সকলেই নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া যায় নাই, আমি তাহাদের একজন ছিলাম। আমরা এই কয়জন নবী করীম (সা)-এর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলাম। এই সকল লোকের উপর-ই আল্লাহ্: তাআলা প্রশান্তি, ধৈর্য ও দৃত়তা নাযিল করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) একটি সাদা খচ্চরের পিঠঠ সওয়ার হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি ধীর গতিতে সম্মুথে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক সময়ে তাঁহার বাহনটি একদিকে ঘুরিয়া গেন। ইহাতে তিনি নীচের দিকে <ুঁকিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। মাথা উঁচू করেন। আল্লাহ্ আপনার মাথা উঁচू রাখুন। তিনি বলিলেন : আমার হাতে এক মুঠা ধূলামাটি দাও তো। আমি তাঁহার হাত এক মুঠা ধূলা মাটি দিলাম। তিনি উহা শত্র্র বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহাদের চোখ ধূলায় ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন : মুহাজির ও আনসারগণ কোথায় ? আমি বলিলাম : তাহারা এখানে আছে। তিনি বলিলেন : তাহাদিগকে ডাকিয়া এদিকে আসিতে বলো। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতে বলিলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিল। অতঃপর তাহাদের তরदারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইয়া মুশরিকদের উপর পড়িতে লাগিল। মুশরিকগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী আए্ফান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

उয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) ... ... শায়दা ইব্ন উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুনার্যেনের যুক্টের দিনে আমি দেখিলাম, রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁহার চতুষ্পাশ্ব্ব হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে আমার মনে আমার পিতার ও চাচার নিহত হইবার স্ষৃতি জাগিয়া ঊঠিল। বদরের যুদ্ধে জলী এবং হাম্যা এই দুইজনে আমার পিতা ও চাচাকে হত্যা করিয়াছিল। ভ়াবিলাম, আজ মুহাম্মদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুভোগ উপস্থিত ইইয়াছে। आমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে আক্রমণ করিবার জন্যে তাঁহার ডান দিকে জগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, সেদিকে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব দগ্গায়মান রহিয়াছে।

তাহার পরিধানে একটি সাদা লোহার বর্ম রহিয়াছে। উহা যেন কৌপ্য নির্মিত। উহার উপর ধূলিকণা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ভাবিলাম, সে ইইতেছে মুহাা্মদের চাচা। সে কোনক্রমে নিজের ভাতিজাকে লাঞ্ছিত হঁইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুন্লাহ্ (সা)-এর বামদিকে অগ্রসর ইইলাম। দেখিলাম, সেদিকে আবূ সুফিয়ান ইবุন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব দণায়মান রহিয়াছে। ভাবিলাম, সে হইতেছে, মুহাম্মদের চাচাতো ভাই। সে কোনক্রমে নিজের চাচাতো ভাইকে লাঞ্গিত ইইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর পিছন দিক দিয়া অগ্রসর হইলাম। রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর উপর তরবারির আঘাত হানব-_রমন সময় দেখি আমার ও তাঁহার মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় এক ঝলক আগ্ন আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় হইল উহা আমাকে থাপ্পর মারিবে। আমি চোথের উপর হাত রাখিয়া পিছনে হটিয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে শায়বা! হে শায়বা! নিকটে আসো। হে আল্লাহ্! তূমি ত়াহার নিকট হইতে শয়তনককে দূর করিয়া দাও। আমি চোখ তুলিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর দিকে তাকাইলাম। তথন তিনি আমার নিকট আমার চক্ふু-কর্ণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হইলেন। তিনি বলিলেন : হে শায়বা! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বায়হাকী (র) ... ... শায়বা ইব্ন উসমান (রা) হইতে অন্য এক সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় শায়বা ইব্ন উসমান (রা) বলেন : আমি রাসৃলুল্মাহ্ (সা)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার গৃহ ত্যাগ করিবার কারণ এই ছিল না যে, আমি ইসলামকে বুকিতাম এবং ভালবাসিতাম। প্রকৃতপক্কে তখন আমি ইসলামকে বুঝিতামও না এবং ভানবাসিতামও না। তবে হাওয়াযিন গোত্র কুরায়েশ গোত্রের উপর বিজয়ী হইবে ইহা ছিল আমার নিকট অসহনীয়। এই কারণেই আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধ্ধ অংশ গ্রহণ করিবার উল্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক সময়ে आমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহাকে বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি সাদা কালো ডোরা বিশিষ্ট একদল ঘোড়া দেখিতেছি। তিনি বললেন : হে শায়বা! কাফির ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ উহাদিগকে দেখিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। পুনরায় তিনি আমার যুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। পুনরায় তিনি আমার ভুকে মৃদু চপেটাখাত করিলেন। आল্লাহ্র কসম! তৃতীয়বার তিনি আমার বুক হইতে হাত উঠাইবার সত়্ে সঙ্গে, তিনি আমার অন্তরে সৃষ্টির মধ্যে অধিকতম প্রিয় <লিয়া অনুভূত হইলেন। অতঃপর রাযী শায়বা ই<্ন উসমান উভয়পক্乛ের যুক্ধের অবতীর হইবার ঘটনা, যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানদের পরাজিত হইইার ঘটনা, ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (সা)-কে সাহায্য করিবার জন্যে পলায়নপর মুসলমানদিগকে আব্বাস (রা)-এর উচ্চৈঃস্বরে আহ্রান জানাইবার ঘটনা এবং অবশেষে মুশরিক বাহিনীর শোচনীয়ভবে পরাজিত হইবার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।
-
মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... যুবায়ের ইব্ন মুতইম (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখিলাম : পাড় বিশিষ্ট কাপড়ের ন্যায় একটি বস্তু আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া মুসলিম বাহিনী ও মুশরিক বাহিনীর মাঝে স্থান গ্রহণ করিল। সজ্গে সঙ্গে দেখিলাম : বিপুন পরিমাণ পিপীলিকা সমগ্র হুনায়েন উপত্যকাকে ছাইয়া ফেনলিয়াছে। অতঃপর অবিলম্বে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হইল। আমাদের মনে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না বে, তাহারা ছিলেন—মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহ্ তা‘আলার তরফ হইতে অবতীর্ণ ফেরেশতা।"

সাঈদ ইব্ন সায়েব ইব্ন ইয়াসার তাহার পিতা ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সায়েব ইব্ন ইয়াসার বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন আমের সাওয়াঈ হুনায়েনের যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীতে থাকিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিনেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্ ত'আলা মুশরিকদের অন্তরে যে ভয় ও আতঙ্ক আনিয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহার নিকট তৎসম্বল্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একখ৩ পাথর লইয়া উহা তামার পাত্রে নিক্সেপ করিতেন। ইহাতে পাত্রটি বাজিয়া উঠিত। অতঃপর তিনি বলিতেন : হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা আমাদের পেটের মধ্যে এইর্রপ শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। ইয়াযীদ ইব্ন ওসায়েদ কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতের অনুর্পপ একটি রিওয়ায়েত ইতিপৃর্বে আলোচ্য আয়াত্রয়ের অধীনে উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম মুসলিম (র) ... ... আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তাআলা শক্রুর অন্তরে আমার পক্ষ হইতে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়া আমকে সাহায্য করিয়া থাকেন। আর আল্মাহ্ তাআলা আমাকে ব্যাপক বিষয় অল্প কথায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। মূন হাদীসটি এই :
نصرت بالرعب واوتيت جوامع الكلم

উক্ত হাদীসে বে ভয় ও আতক্কের বিষয় বর্ণিত হইইয়াছে, হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের অন্তরে সেই ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়াও নবী করীম (সা)-কে সাহায্য করিয়াছিলেন। উহাও মুশরিকদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

অর্থাৎ ততঃপর আল্লাহ্ যাহাকে চাহিবেন, তাহার তওবা কবূল করিবেন। আর আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

বস্তুত হলায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের যে সকল লোক পালাইয়া গিয়াছিল, তাহারা মক্কার নিকটবর্তী জিরানা बামক স্থান্রে आসিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিন। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের তওবা কবৃল করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল যুহ্ধ শেষ হইবার আনুমান্কিক বিশ দিন পর। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে তাহাদের দলের যুহ্ধ-বন্দীগণ এবং গনীমতের মাল এই দুইটির যে কোন একটিকে গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের দলের যুদ্দ বন্দীপণকেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। উহাদের মধ্যে নারী ও শিঙ্ও ছিন। নবী

কর্রীম (সা) যুদ্ধ বসীদিগকে তাহদ্রর নিকট ফিন্রাইয়া দিলেন এবং গনীমতের মান মুসলিম মুজাহিদের ম্ধে ব্ট্ন করিয়া দিলেন,।

নও মুসলিমদিগকে তিনি উপহার হিসাবে বিপুল পর্মিমাণ মান দান করিলেন-যাহাত্ত তাহাদের অন্তর ইসলামের, প্রত জধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ঠ হয়। নবী করীম (সা) তাহাদের কোন কোন লোককে রকশত করিয়া উট দান করিলেন।

নবী করীম (সা) যাহাদিগকে রক শত উট দান কর্রিয়াছেন, তাহাদের লেনাপতি মালিক ইব্ন জাওফ নাযারী তাহাদের অন্যতম ছিলেন।। নবী করীী (সা) তাহাকে তাহাদের গোত্রের লোকদ্দর লেত নিযুক্ত করিলেন।

ইতিপৃর্বেও তিনি স্থীয় গোত্রের নেত ছিলেন। মানিন ইব্ন जাওফ নাযারী নবী কনীীম
 ইইয়া গেলেন। তিনি নবী কর্রীম (সা)-এর প্রশংংায় খকটি কবিতাগাথা রচন্না করিলেন। নিচ্নে উহার অংশ বিশশষ উদ্ধৃত হইন :
"সसগ্গ মানবজাতির মধ্যে আমি মুহাম্পদের ন্যায় মহান. কোন ব্যক্তিকে দেথিও নাই, তাহার न्याয় মशা কোন ব্যক্কির কথা ऊনিও নাই। তাহার নিকট কেহ দান পার্থনা করিলে তিনি তাহাকে বিপুন পরিমাণ ধন-দৌनত দান কর্রিয়া থাকেন। তিনি চাহিলেই আগামীকাল कি घটিবে তাহ তোমাকে বনিয়া দিতে পারেন। যুদ্ধক্ষের্রে যোদ্দাদের বাহন উটখুলি যখন বর্শা ও
 প্রতি সিংহ সদৃশ বীরত্ণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি যেন শক্র্র উপর রাঁপাইয়া পড়িবার জন্যে ওఆপপাত্য়া থাকা সিংহ।


 (Yq)


২৮. হে মু’মিনগণ ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। यদি তোমরা দারিদ্য্যের আশংকা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ ইচ্মা করিলে ঢাঁহার নিজ কর্পণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্তু করিতে পারেন । আাল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।
২৯. যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আাল্লাহে ঈমান আনে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহৃ ও তাঁহার রাসূল যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিযিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, বে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্টে জিযিয়া দেয়।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দৈহিক ও আয্মিক উভয় দিক দিয়া পবিত্র মু’মিনদিগকে আদেশ করিতেছেেন যেহেতু মুশরিকদের আয্মা হইতেছে অপবিত্র; তাহারা বাতিল দীনের অনুসারী; অতএব, তাহাদিগকে আর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে দিও না।

মসজ্দিলু-হারামে মুশরিকদের আiগমন বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মুসলমানদের যে আর্থিক ক্ষতি ইইবে, তৎসম্বক্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন্ন : আল্লাহ্ তা'আলা অন্য পথে তোমাদিগকে অভাব মুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি প্রজ্ঞময় ও সূক্মজ্ঞানী। তিনি ভালর্রপে জানেন——কাহাদের বিষয়ে কখন কীর্রপ বিধান প্রবর্তন করিতে ইইবে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু’মিনদিগকে আদেশ দিত্তেন : আহলে কিতাব.জাতিসমূহ লাঞ্ছিত্ত অবস্থায় তোমাদিগকে জিযয়া কর না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

আলোচ্য আয়াত দুইটি হিজরী নবম সনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম আয়াতের নির্দেশ অনুসারে নবী করীম (সা) সেই বৎসরই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জে পাঠাইবার পর আলী (রা)-কে মুশরিকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন যে, এখন হইতে আর কেহ উলগ অবস্থায় কা‘বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না। আলী (রা) পবিত্র মক্কায় তাহাদের মষ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিলেন। অতঃপর আর কোন মুশরিক উলঙ অবস্থায় কা‘বা ঘর তওয়াফ করে নাই এবং পরবর্তী বৎসরে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই। এইরূপে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্ ত'আলা-কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিধান বাস্তবায়িত হইল। তাহাদের মধ্য হইতে দলে দলে লোকদের ইসলাম গ্রহণ করিবার পর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আহলে কিতাব জাতিসমূহের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান জাতিদ্বয়ের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মুসনমানদের আদেশ দিয়াছেন।

উক্ত আদেশ অনুসারে হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা) রোমক সায্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। হিজরী নবম সনে এই আয়াত নাযিন হইবার পর সেই বৎসরই নবী করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্পস্থ মুসলিম গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি এই বৎসরই রোমক সাম্রাজ্যের অধীনে সিরিয়ার বিকুদ্ধে অভিযানে বাহির হইবেন। ঘোষণা অনুসারে ন্যূনাধিক ত্রিশ সহস্র মুসলিম যোদ্ধা নবী করীম (সা)-এর সহিত অভিযানে

অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। মদীনা ও উহার চতুষ্পর্শ্প্থ মুনাফিকগণ এবং কিছু সংখ্যক মুসনমান এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিল। ধৎসরটি ছিল অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ডিক্মের বৎসর এবং সময়টি ছিল প্রচও গরমের সময়। নবী করীম (সা) มুসলিম বাহিনীকে লইয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাবূক নামক স্থানে পৌছিয়া নবী করীম (সা) এখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর মুসলমানদের দৈহিক দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়া ফিরিয়া অসিবার জন্যে তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট ইসতিখারা (কোন বিষয়ে কল্যাণকর পথের নির্দেশ চাহিয়া আল্মাহর নিকট দু'আ করা) করিলেন। আল্লাহ্ ত'আলার তরফ হইতে পথ-নির্দেশ লাভ করিবার পর নবী করীম (সা) আর অগ্রসর না হইয়া তাবূক হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। এত্সসম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা শীঘ্রই আসিতেছে।

## 

মুশরিকগণ হইতেছে অপবিত্র ; অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মসজ্দিদুল হারামের নিকটে না আসে।

আবদুর রায়্যাক (র) ... ... জাবির ইব্ন আবদুল্নাई (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ (রা) বলেন : মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের নিকটে আসিতে পারিবে না; কিন্তু মুশরিক গোলাম এবং মুশরিক যিশ্মী মসজ্দিদুল হারামে আগমন করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مـرفـوع) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমম আহমদ (র) ... ... জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—এই বৎসর পর কোন মুশরিক আমাদের মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু যিন্মী মুশরিকগণ এবং তাহাদের মুশরিক গোনামগণ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেন নাই। যে সনদে উহা জাবির (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقون) হিসাবে.বর্ণিত হইয়াছে, সেই সনদ অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ আমর আওयাঈ (র) বলেন : উমর ইব্ন আবদুল আयীय (র) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে লিখিতভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন-ততোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে মুসলমানদের মসজিদসমূহে প্রবেশ করিতে দিও না। তিনি উক্ত নিষেধ-সম্বলিত


আতা (র) বলেন : সমগ্গ হারাম শরীফই হইতেছে মসজিদ; কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেন


আল্লোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ব্যক্তি অপবিত্র। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মু’মিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না। মুশরিক ব্যক্তির আற্মা বে অপবিত্র, উহা স্পষ্ট; কারণ, সে বাতিল ও অপবিত্র দীনের অনুসারী। মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিত্র কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন :

মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিব্র নহে। কারণ, जাল্লাহ্ ত‘‘ালা আহলে কিতাব জাতিসমূহের খাদ্যকে মুসলমানদের জন্যে হালাল করিয়াছেন। জাহিরীী সস্প্রদায়ের কেহ কেছ বলেন : সুশরিক ব্যক্তির দেহও অপবিত। হাসান বসরী হইতে আশজস বর্ণনা কর্য়য়েন, তিনি বলেন : মুশরিক ব্যজ্নির সহিত কেহ কররদ্দ্ন করিলে লে লেন অযূ করে। ইমাম ইব্ন জার্রীর (র) शাসান বসরী হইতে অই অভিমত বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

## 

-जার यদি তোমরা অভাবে পড়িনার আশংকা কর, তবে আাল্াাহ চাহেন তো তিনি ন্বীয় রহমত দ্মারা তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বনেন : মসজিদুন-হারাম্ম মুশরিকদের প্রবেশ নিযিি্木 যোষিত হইবার পর ৫কদল মুসলমান বলিল-ইহার ফলেে আমাদের বাজারসমৃহ অচ্ন হইয়া যাইবে, আামাদর তিজারত ও ব্যবসা বাণিজ্য বক্ধ হইয়া যাইবে এবং মুশরিকদ্দে সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আয়া যাহা আয় করিয়া थাকি, তাহ ইইতে আমরা বঞ্পিচ হইব। এইহ্রপপ আমাদ্র
 कরিলেন :


অর্থাৎ जার यদি তোমরা অভবে পড়িবার আশংকা করো, তবে আন্নাহ্ ঢাহেন তো তিনি অন্য কোন পথথ স্ষীয় রহমত দ্ঘারা তোমাদের অতাব দূর করিয়া দিবেনে। তিনি প্রজ্ঞাবান ও
 হইবে। যাহারা जান্নাহুর প্রতও ঈমান আনে না আর আখিরাত্র প্রতিও ঈমান আনে না, আन্লাহ ও তাহার রাসূল যাহাকে হারান করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া বিশ্ধাস করে না এবং সত্ত দীনকে মানিয়া চলে না, সেই সকন কিতাবধারীর বির্ৰ্দে তোমরা যুদ্ধ কর, যতছ্ஈণ না তাহারা নিজ্েেদের লাঙ্ছিত অবস্থায় এবং তোমাদূর বিজয়ী অবস্शুয় জিযিয়া কর প্রদান করে।

প্রথঘ আয়াতে আন্নাহ্ ত‘আনা মুশরিকদিগকে ‘মসজিদূন হারাম’ এ প্রবেশ করিতে দিতে

 ত'অাना इू'মিনদিগকে কিতাবধারীদদর নিকট হইতে জিযিয়া কর आদায় করিবার आদেশ দিবার মাধ্যম্ সেই আশংকা দূর কর্রিয়া দিয়াছ্ন । ইব্ন আক্কাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা,
 হইয়াছে।
 ইইবে। সেই জন্যে তোমাদিগকে তিনি কোন কাজের আদেশ দিবেন আর কোন কাজ করিতে নিষেষ কর্রিবেন তাহা নির্ধরণণর ব্যাপার তিনি প্রজ্জময়। কারণ, তিনি ঢাঁহার কাজ্জ ও কথায়

সর্বাধিক পারদর্শী ও পরিপক্ব এবং নিজ সৃষ্টি ও তাহাদের প্রতি নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি শ্রেষ্ঠতম ইনসাফগার। তাই তিনি তাহাদের জিহাদের বিনিময় দিলেন বিজয় লাভ ও বিজিত জিম্মীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর লাভের মাধ্যম।
 পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাথে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন নবীর প্রতিই ঈমান রাথে না। তাহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহ ও সত্য-পিপাসার তুণ নাই। তাহাদের মধ্যে উক্ত তুণ থাকিলে তাহারা নিষ্চয় আল্লাহ্র রাসূল—তাঁহার শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিত। তাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাথে-তাহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহারা সত্যই যদি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখিত, তবে তাহরা নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনিত; কারণ পূর্ববর্তী সকল নবীই তো মুহাা্মদ (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যত্ত করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারেও তাহারা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুত কিতারধারীগণ যদি পূর্ববর্তী নবীগণের শরীআতের কোন অংশকে মানিয়া চলে, তবে উহার কারণ এই নহে যে, তাহারা প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট নবীর প্রতি ঈমান রাথে; বরং উহার কারণ এই যে, উহাকে মানিয়া চলিবার মধ্যে তাহাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকার বা অনুরূপ কোন পার্থিব সুবিধা ও স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এইর্পপ অনুসরণ ঈমানের পরিচায়ক নহে; তাই, উহা তাহাদের কোন কাজেও আসিবে না।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা অকদল ফকীহ্ প্রমাণ করিয়া থাকেন যে, আহলে কিতাব জাতিসমূহ এবং তাহাদের অনুক্রপ জাতি-यেমন : অগ্নি-উপাসক জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি ইইতে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে না। অগ্নি-উপাসক জাতির নিকট হইতে এই কারণে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে যে, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) হুজর (هجر) নামক এলাকার অগ্নি-উপাসকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) এবং মশহহর রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম आবূ হানীফা (র) বলেন, অনারব প্রততিটি কাফির, সে আহলে কিতাব, মুশরিক যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন, তাহাদের হইতে জিয়িয়া কর আদায় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আরবের তধু আহলে কিতাব জাতিসমূহের লোকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, যে কোন কাফির-সে আহলে কিতাব, অগ্নি-উপাসক, মূর্তি-পূজক অথবা যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন তাহার নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে।

উপরোক্ত অভিমতসমূহের পক্ষের বিপক্ষের প্রমাণ আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। সুতরাং এখানে উহা উল্লেখিত হইইল না। আল্লাহইই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।
 তাহারা যতক্ষণ না মুসলমানদের বিজয়ী অবস্থায় এবং নিজেদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবদমিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করিবে ... ... । উক্ত কারণেই কোন যিশ্মীর প্রতি সন্পান প্রদর্শন করা বা তাহাকে কোন ভাবে মুসলমানের ঊব্丬্রে রাখা মুসনমানের জন্যে নিষিদ্ধ

ও নাজায়েয। তাহারা সর্বদা নাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকিবে। আবূ হহায়রা（রা）হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে，আবূ হৃরায়রা（রা）বলেন ：নবী করীম（সা）বলিয়াছেন ： তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে আগ বাড়িয়া সালাম দিও না；আর তাহাদের কাহারো সহিত রাস্তায় তোমাদের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিও।

উপরোক্ত কারণেই উমর（রা）শাম（বর্তমান সিরিয়া ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ） দেশের খ্রিস্টানদের সহিত সম্পাদিত সক্ধি চুক্তিতে খ্রিস্টানদের পক্ষে লাঞ্ৰনাকর শর্তাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন．। একাধিক হাফিজে হাদীস ইমামগণ আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে，তিনি বলেন ：শাম দেশের খ্রিস্টানদের সহিত উমর（রা） যখন সন্ধি চূক্তি সম্পাদন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন，তখন আমি তাঁহার পক্ষ হইতে এই চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম ：

## পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্，নামে আরঙ্ভ করিতেছি

ইহা ইইতেছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র বান্দা আমীরুল－মু’মিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ－‘আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন，তখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে，আমাদের সন্তান－সন্তততর জন্যে， আমাদের ধন－সম্পত্তির জন্যে এবং আমাদের সব ধর্মাবলন্বী লোকদের জন্যে আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলাম ！উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে，আমরা আমদের নগরে বা উহার চতুষ্পার্শ্বে কোথাও কোন নূতন গীর্জা ইবাদতখানা নির্মাণ করিব না； কোন পুরাতন গির্জা বা ইবাদত খানা মেরামত করিব না；ইতিপৃর্বে যে সকল গীর্জা ও ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে，উহাদিগকে গির্জা ও ইবাদত থানা রূণপ পুনঃপ্রচলিত করিব না；আমাদের কোন গির্জায় রাত্রিতে বা দিনে কোন মুসলমান অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিব না；আমাদের গির্জাণ্ৰলির দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্যে উনুুক্ত রাখিব；কোন পথিক মুসলমান আমাদের আবাসস্থলের কাছ দিয়া গেলে তিনদিন তাহাকে মেহমান রাখিয়া আপ্যায়ন করিব；আমাদের গির্জায় বা বাসস্থনে কোন তপ্চরককে আশ্রয় দিব না；মুসলমানদের সহিত কোনকূপ প্রতারণামূলক আচরণ করিব না； আমদের সন্তানদিগকে কুরআন শিখাইব না；কোন প্রকারের ‘শিরক’－এর কথা প্রকাশ করিব না；কাহাকেও ‘শির্ক’－এর প্রতি আহ্বান জানাইব না；আমাদের কোন আক্ষীয় ইসলাম গহণ করিতে চাইলে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিব না；মুসলমানদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিব；কোন মুসলমান আমাদের মজলিসে বসিতে চাহিলে সরিয়া গিয়া তাহার জন্যে জায়গা করিয়া দিব；মুসলমানদের লেবাস－পোশাকের ন্যায় আমরা কোন লেবাস－পোশাক পরিধান করিব না；টুপি পরিধান করিব না；পাগড়ী ব্যবহার করিব না；জুতা পরিধান করিব না এবং মাথায় সিঁথি কাটিব না；মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিব না；মুসল্মমনদের উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করিব না；অশ্বাদি বাহনে গদি ব্যবহার করিব না；গলায় তরবারি ঝুলাইয়া চলাফেরা করিব না；কোন প্রকারের অস্ত্র রাখিব না；কোন প্রকারের অন্ত্র বহন করিব

না; আংটিতে আরবী ভাষায় কোন কিছু খোদাই করিব না; মদের বেচা-কেনা করিব না; মন্তকের সন্মুখভাগের চূল ছাটিয়া ফেলিব; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখিব; দেহে পৈতাধারণ করিব; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখিব না; মুসলামানদের রাস্তায় বা তাহাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্Aীয় পুস্তক প্রকাশ করিব না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘণ্টা বাজাইব না; মুসলমানের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চৈঃস্বরেরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিব না; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বাহির করিব না; মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে উচৈঃস্বরে ক্রন্দন করিব না; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়া মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া যাইব না; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহ্হত দাসকে ব্যবহার করিব না; পথিক মুসলমানের় প্রয়োজনে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিব এবং কোন মুসলমানের ঘরে উকি মারিব না। আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী বলেন্ : উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া আমি উমর (রা)-এর নিকট পৌছাইলে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত করিয়া দিলেন : আর আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করিব না। উক্ত শর্তসমূহকে মানিয়া লইয়া আমরা নিরাপত্তা লাভ করিলাম। আমরা উক্ত শর্তসমূহের মধ্য হইতে কোন শর্তকে ভঙ করিলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন দায়িত্ থাকিবে না। এমতাবস্থায় আমাদের সহিত শর্রুর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের 'জন্যে বৈধ ও জায়েয হইয়া যাইবে।'

৩০. ইয়াহূদী বনে, উयায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ আল্লাহৃর পুত্র। উহা ঢাহাদের মুদের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিন, উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্ণংস কর্পুন। উহারা কেমন করিয়া মিথ্যা আরোপকারী হয় ?
৩). তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পখ্তিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে আরবাব রূপে গ্রণ করিয়াছে এবং মারয়াম তনয় মসীহকেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহকে ইবাদত করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অन্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

তাফসীর : আয়াতদ্দয়ে আল্মাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের ঘৃণা ও অপবিত্র উক্তি, বিশ্পাস ও কার্য উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে

উহুদ্ধ করিতেছেন। ইয়াহূদী জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে—উযাল্যের (আ) আল্লাহৃর পুত্র। बাবার নাসারা জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্ধাস করে-ইসা (আ) আল্লাহর পুত্র। উভয় জাতির লোকেরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজকে প্রভু বানাইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ প্রদত দীনকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজ কর্তৃক্ প্রদত্ত বিধান্সমৃহকে মানিয়া চনে। আয়াত্দ্যে আল্লাহ্, ত'অানা তাহাদের উক্তু উক্তি, বিশ্ধাস ও কার্যকে উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরৃদ্ধ্ যুদ্ধ করিতে উদুদ্ধ করিয়াছেন।

সুদ্দী (К) প্রমুখ তাফসীরকারক বলেন : ইতিহালের এক পর্यায়ে आমালিকা জাতি বনী ইসরাঋল জাতিকে পরাজিত কর্যিয়া তাহাদের আলিমদিগক্ক হত্যা কর্রিন এবং তাহাদের নেত্থ্সানীয় ব্যক্তিদিগকে বন্দী কর্রিল। বনী ইসরাঈল জাতির এই সময়কার অন্যত্ম বিশিষ্ট
 জীবিত রহিলেন। তিনি বনী ইসরাঙল জাতির আলিমদের নিহত হইবার ফলে তাহাদর মধ্য হইতে তওরাতের ইন্ম.বিদায় নইবার কারণে কাদিতে নাগিন্েন। কাদিিতে কাঁদিতে তাহার চোখের পাত পড়িয়া গেল। একদ্দা উयায়़র (অা) একটি কবরস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেথিলেন, একটি গ্র্রীলোক একটি কবরের নিকট দাড়াইয়া কাদ্দিতেছে অার বলিত্তেছ : ‘হয়’ তूমি মরিয়া যাইবার পর এথন আমাকে কে থাওয়াইবে?' উयায়়র (অা) ক্ত্রী লোকটিকে বলিলেন : আষ্ছ! তোমাকে এই মৃত ব্যক্তির খাওয়াইবার পরাইবার পূর্বে কে তোমাকে খাওয়াইত পরাইত ? त্রী লোকটি বলিन : আল্লাহ্ আমাকে খাওয়াইতেন পরাইতেন। উयায়্রের (ज) বলিলেন : আল্লাহ্, এখनো জীবিত রহহিয়াছেন। তিনি কোন দিন মরিবেন না। শ্রীলোকটি
 বানাইতেন। উयाয়़র বলিলেন : 'অা্মাহ্ তাহাদিগকে ইলম শিক্মা দিয়া আলিম বানাইতেন।' त्रীলোকটি বলিল : তবে কেন তুমি বনী ইসরাছল জাতির आলিমদের নিएত হইবার কারণে কাঁদিত্ছে ; উযায়ের (অ) বুঝিলেন, এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন। जতঃপর উযায়েরের প্রতি आchশ হইন : তুমি অমুক দরিয়য়ায় গিয়া উহাতে গোসল করত দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামাय আদায় করো। লেখানে তুমি একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিবে। সে তোমাকে যাহা খাওয়াইতে চাহে, তাহা খাইবে। আদেশ পাইয়া উযায়ের (আ) লেই নদীতে গোসল করিলেন এবং দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামাय আদায় করিলেন। অতঃপর তথায় এক বৃ⿸্ধকে দেখিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাহাকে বলিন : মুখ হা করো। তিনি মুখ श করিলেন। বৃ⿸্দলোকটি তাহার মূঢে বড় এক খ৩ পাথেরের ন্যায় একটি বস্থু পবেশ কনাইয়া
 (অা) বনী ই সরাफ্ল জাতির লোকদের নিকট ফির্রিয়া आসিলেন। ইতিষ্য্য তিনি তাহাদের মধ্যে जওরাত কিতবের জন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম্মে পরিণত হইয়াছেন। স্বজাতীয় লোকদিগকে তিনি বলিলেন : ‘হে বনী ইসরাफ্গ! आমি তোমাদের নিকট তাওরাত কিতাব লইয়া জাসিয়াছি। जाহারা বনিল : হে উयায্যের! তুমি তো কথনো মিথ্যা কথা বলো নাই। তিনি হাতের একটি आञুলে কলম বাধিয়া এক আञুলে সমશ তাওরাত কিতাব লিথিয়া ফেনিিলেন। লোকেরা
 কিতাব শিথিয়া आসিয়া উহাক্ না দেখিয়া উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াহ্ছ। যুদ্ধ প্রত্যগত आনিমগণ পাহাড়ে নুকাইয়া রাখা তাওরাত কিতাব आনিয়া উহার সহিত উযাा্যের
 ইशाত বনী ইসরাঋল জাতির কিছ্মসংখ্যক অজ্s ব্যক্তি বলিল : উयाা্রের बে না দেখিয়া না
 जল্बाহর, পুত্র।

নাসারা জাতি কোন্ কারণণ ইসা (আ)-কে আল্লাহ্র পু্র বলিয়া মনে করে, তাহা সকনের निকট শ্পষ্ট। जতএব, উহার উল্লেখ নিপ্প্রেয়াজন।
 থাকিতে পারে না। উशা তাহাদরর মনগড়া কब্পিত মিথ্যা দাবী। তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী পথএষ্ট নোকদের কথার ন্যায় মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি না'নত বর্ষণ করুন্ন!


 সুস্প্ট। তাই কি কর্যিয়া তাহরা সত্যকে মিথ্যায় পর্য্যসিত করে ?

তহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদের পাদ্র পুর্যেহিতদিগকে এবং ঈসা ইব্ন মারয়ামকে প্রভ বানাইয়া লইয়াহে।

জাদ ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বিভিন্ন সনদদ ইমম जাহমদ, ইমাম তিমমিযী এবং ইমাম
 গিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর পাক্ম হইতে তাহার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিবার পর তিনি শাম দেশে পানাইয়া যান। তাঁহর उগ্গীসহ তাহার গোত্রের একদন লোক যুদ্ধবन্দী হইয়া
 তাহার উগ্নীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি তৎসহ তাহাকে কিছু উপহারও প্রদান করিলেন। সে श्षীয় ज্রাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁাক্ক নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্গণ করিবার জন্যে টদুদ্ধ করিতে চেষ্ঠা করিল।

आদী ইব্ন হাতিম (রা) নবী করীম (সা)-এর থিদমতে উপস্থিত হইলেন। উল্নেখযোগ্য বে, आদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতেছেন- आারবের সুবিথ্যাত দানবীর হাতিম তাক-এর পুত্র। আদী ইব্ন হাত্ম (রা) তাহার গোত্র তায় (ط) এর নেতা ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর সস্থূথে आদী ইব̣ন হাতিম (রা)-এর উপস্তিত হইবার সময়ে তাহার গলায় রৌপ্য নির্মিত একটি ক্রুশ লট্টানো ছিন। নবী করীম (সা) তখন এই আয়াত তিনাওয়াত করিতেছিলেন :-

ইবনে কাছীর ৪র্থ — ৭२

আাদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, তাহারা তাহাদের পাট্রী পুরোহিতদিগকে মা‘বূদ বানায় নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন : য্যাঁ, তাহারা নিশয় তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মা‘ৃূদ বানাইয়াছে। তাহাদের পাদ্রী পুরোহিত আল্লাহ্ কর্তৃক হালাল বলিয়া ঘোষিত বিষয়কে তাহাদের জন্যে হারাম বানাইয়াছে; আর় তাহারা সেই সব বিষয়ে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তথা তাহাদের বিধি ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিয়াছে। ইহাই ইইতেছে নিজ্রেদের পাঢ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা‘বৃদ বানাইয়া লওয়া। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আদী! বলো তো। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ’ এই কথা বিশ্বাস করিতে তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন সত্তা আছে বলিয়া কি তুমি জানো ? উহাকে বিশ্বাস করায় তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ আছে বলিয়া কি তুমি জানো ? অতঃপর নবী করীম (সা) আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্যে আহ্মান জানাইলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং সত্যের পক্ষে সাক্য প্রদান করিবার পর নবী করীম (সা)-এর মুখ-মণ্ণল আনন্দোৎফুল্ন হইয়া উঠিল। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : ইয়াহূদী জাতি হইতেছে


হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সহ একাধিক তাফসীরকারও উপরোক্ত আয়াতাংশ :

এর উপরোক্তর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।
উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : তাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে ত্যাগ করিয়া পাদ্রী পুরোহিতদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিত। উহাই হইতেছে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা‘বূদ বানাইয়া লওয়া।

অর্থাৎ অথচ তাহাদিগকে একমাত্র একক মা‘বূদ আল্লাহ্র ইবাদত কর্রিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হারাম বলিয়া জানিবে ও মানিবে এবং তিনি যে বিষয়কে হালাল করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হালাল বলিয়া জানিবে ও মানিবে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ নাই। তিনি যে বিধান প্রদান করিবেন, একমাত্র তাহাই চলিবে। তাঁহার কোন শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্ী নাই।

##  

৩২. তাহারা তাহাদের মুঢ্বে ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরিগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহৃ ঢাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উজ্তাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।
৩৩. মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জंন্যে তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

তাফসীর : আয়াতদ্ময়ে আল্লাহ্ তা‘অলা বলিতেছেন : কাফিরগণ আল্লাহ্র.দীনকে দুনিয়া হইতে মিটইয়া দিতে চাহে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে দিবেন না; বরং তিনি স্বীয় দীনকে পরিপৃর্ণধূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি সত্য দীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবার উफ্দেশ্যে স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীনসহ পাঠাইয়াছেন। আল্লাহৃর দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে—ইহা মুশরিকদের নিকট অসহনীয়। এতদসত্ত্বেও তিনি উহাকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন—এই উদ্mেশ্যেই স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীনসহ পাঠাইয়াছেনন।
 তর্ক এধং মিথ্যা প্রচারর্ণা দ্বরা পরাজ্জিত ও ধ্বংস করিয়া দিতে চাহে। কাফিরদের উক্ত চেষ্টা ইইত্ছে—সূর্যের আল্লোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোপ্ন্সাকে নির্বাপিত করিয়া দিবার চেষ্টার সমতুল্য। সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে নির্বাপিত করিয়া দেওয়া যের্রেপে কাহারো পক্কে সষ্ভবপর নহে, আল্মাহ্র দীন ও হিদায়েতকে পরাজিত ও ধ্ধংস করিয়া ,দেওয়াও সেইর্ধপে কাফিরদের পক্কে সম্ভব্বর নহে।
 পরিপূর্ণরূপে প্রত্তিষ্ঠিত না করিয়া ছাড়িবেন না। यদিও কাফিরদের নিকট উহা অসহনীয়, তথাপি তিনি উহাই করিয়াই ছাড়িবেন।

শক্াার্থ : الكانــــر শব্দটির অর্থ হইতেছে, কোন বস্তু বা বিষয়কে গোপনকারী ব্যক্তি। রাত্রিকেও الکافر বলা হইয়া থাকে; কারণ, উহা পৃথ্বিবীকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে। কৃষককেও
 বলেন : يعجب الكنًا, نباته উহার (বৃষ্টির) ফ্সল জন্মাইবার প্রক্রিয়া কৃষকগণকে. বিশ্মিত করিয়া

 অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) হইতেছেন সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়েত ও দীনসহ এই উল্দেশ্যে পাঠাইয়াচ্ছেন যে, তিনি উহাকে সকল বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। আল্লাহ্র দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে-ইহা যদিও মুশরিকদের নিকট অসহনীয়, তথ্থাপি তিনি তাহাই করিবেন। নবী করীম (সা) আল্লাহ্র নিকট হইতে উমান সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ এবং মানুফের জন্যে কল্যাণকর বে জ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন, উহা হইতেছে : الهدیদায়েত। আর আল্লাহ্র
 আথিরাত উত্য জগতে মনুম্যে জন্যে কন্যাণকর উহা হইত্তে :

আन्वाহ্র দীন ইসলামকে সম্ত বাতিন ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবার বিষয়ে সহীহ্
 দিকের এলাকাসমূহ একভ্রিত কর্যিয়া দেখাইয়াছেন। অামার উম্যতের রাজত্ণ ও শাসন সেই সব এলাকায় অচ্রেরেই পৌছিবে।

ইমাম आহমদ (র) ... ... মাসউদ ইবৃন কাবীসা बথবা কাবীসা ইব্ন মাসউদ হইঢে বর্ণনা করিয়াহ্নে ব্যে, তিনি বলেন : একদা রকদল মুসলিম যোদা ফজরের নামায আদায় করিল। নামাভ্রে পর তাহাদের মধ্য হইতে অকটি যুবক বলিল : জামি নবী কর্রীম (সা)-কে বনিতে ఆनिয়াছি : নিষ্য় অচিরেই তোমরা পৃথিবীর পূর্বদিকের এলাকাসমৃহ এবং পণ্চিম দিকের
 সধ্য ইইত্ যাহারা আন্ধাহ्डীতি সহকারে কার্य সশ্পাদন করিবে এবং আমানতকে উহার সঠিক. পাপকের নিকট সঠিক্তাবে প্ৗौছইয়া দিবে, তাহরা ব্যতীত অন্য সকনে দোযখে যাইবে।
 দারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্হন বে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে
 আল্মাহ্র এই দিন cপৗছাইবে। আল্মাহ্ অ'অালা প্রতিটি ঘরেই উহা মাটির ঘরই হ৬ক অথবা পশল়ের ঘরই হউক, এই দীনকে পপৗছছবেন। আল্নাহ্ সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান দান করিবেন
 সम্যানিত করিবেন এবং তিনি উক্ত নাঞ্থ্না দারা কুফরকে লাগ্থিত করিবেন"। তামীম দারী (রা) বলিঢেন : আমার নিজ পরিবার্ আমি নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত তবিষ্যদ্দাণীর বাস্তবায়ন ঘট্তিতে দেমিয়াছি। আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম গহণ করিয়াছ্, তাহরা কন্যাণ, সम্মান এবং ইয়याত নাভ কর্যিয়াছ্ আর যাহারা কুফ্মকে গ্রহণ করিয়াছ్, তाহারা बাভ করিয়াছ্ নাঙ্ছ্না, অপমান ও জিয়য়া প্রান।

ইমাম আহমদ (র) ... ... মিকদাদ ইব্ন आসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন ভে,
 বা পশমের ঘর থাকিবে না, যাহাতে ইসনামের কালেমা প্বেশ করিবে না। (অর্থাৎ প্তিটি

 হইবার লৌভাগ্য পদান করিবার মাধ্যমে তাহাকে সপ্মান প্রদান করিবেন। আবার কেহ আল্লাহ্র দীনকে গ্রহণ করিত্র অপ্থীকৃতি জানাইবে। উহাতেই সে আল্লাহ্র নিকট লাঞ্তিত হইবে।

ইমাম जাহম (র) ... ... আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, তিনি বলেন : জামি নবী ক্রীম (সা)-এর নিকট টপशিতি হইলে তিনি আমাকে বলিলেন : হে আদী !

ইসলাম এহণ করো। ইসলাম গ্রহণ করিলে নিরাপদে থাকিবে। আমি বলিলাম——আমি একটি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া আছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার ধর্ম সম্বক্ধে আমি তোমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখ়ি। আমি বলিলাম, আমার ধর্ম সম্বন্ধে আপনি আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখvন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যা, তাহাই। হুমি কি রুকৃসিয়া সম্প্রদায়ের লোক নও ? তুমি কি তোমার গোত্রের লোকদের গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ নিজে ভক্ষণ করো না ? আমি বলিলাম : ঘ্যা, তাহা ঠিক। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার ধর্মে উহা ভক্সণ করা তোমার জন্যে হালাল নহে। আদী ইব্ন হাত্ম (রা) বলেন : নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত কথার পর আমার মন নরম হইয়া গেল। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : কোন বিষয়টি তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধা দিতেছে, তাহা আমি জানি। তুমি ভাবো, শ্বু কতগুলি দুর্বল লোকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আর আরবের লোকেরা তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তুমি কি হীরা নামক স্থান চিনো ? আমি বলিলাম, আমি উহাকে দেখি নাই; তবে উহার নাম খিনিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : যে সত্তার হাতে. আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! আল্লাহ্ এই দীন (ইসলাম)-কে পরিপূর্ণর্గপে কায়েম করিবেন। এক সময়ে এইর্রপ অবস্থা হইবে যে, একটি শ্ত্রীলোক কা‘বা ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে একাকী অবস্থায় হীরা হইতে রওয়ানা হইবে। এই অবস্থায় সে নিরাপদে কাবা ঘরে পৌছিয়া কা‘বা ঘর যিয়ারত করিবে। আর তোমরা নিশ্য় কিসরা ইব্ন হুরমুয (হৃরমুয এর পুত্র কিস্রা উপাধিধারী পারস্য সম্রাট)-এর ধন-রত্ন জয় করিবে। আমি বলিলাম : কিস্রা ইব্ন হৃরমুয! নবী করীম (সা) বলিলেন : হাঁ, কিস্রা ইব্ন হুরমু। তখন মুক্ত হস্তে ধন-দৌলত বিতরণ করা হইবে। এইর্দপ অবস্থা হইবে যে, উহা কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে না। আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন : এখন স্ত্রীলোকগণ একাকী অবস্থায় হীরা ইইতে আসিয়া কা‘বা ঘর যিয়ারত করিয়া যায়। আর যাহারা কিসরা ইব্ন হুরমুয এর ধন-রত্ল জয় করিয়াছে, আমি তাহাদের একজন। যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ঘটনাও এক সময়ে ঘটিবে; কারণ, উক্ত ভবিষ্যদ্वাণী নবী করীম (সা) উচ্চারণ করিয়াছেন।

মুসলিম (র) ... ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে ऊনিলাম, মনুষ পুনরায় লাত ও "উयया নামক মৃর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিবা-রাত্রের গমনাগমন বন্ধ হইবে না। आমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর হইতে আমি কিন্তু মন্ন করিয়া আসিতেছিনাম যে, আল্নাহ্র. দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।
 প্রতিষ্ঠিত थাকিবে। অতঃপর आল্লাহ্ ত'আলা একটি পবিত্র ও সুঘ্রণযুক্ত বাতাস পাঠাইবেন। যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকিবে, সে উক্ত বাতলের কারণে মরিয়া যাইবে। যাशদের অন্তরে কোন木প ঈ্যান थাকিবে না, তাহারাই জীবিত थাকিবে। তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিত্রিয়া যাইবে।

08. হহ মু’मिনগণ! পখিত এবং সংসারবিযাগীদদর মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অन্যায়जাবে ডোগ কন্রিয়া থাকে এবং লোক<ে আাল্লাহ্র পथ হইতে নিবৃত্ত করে। जার
 মর্ম্মত্দ শাভ্তির সংবাদ দাঔ।
v৫. ব্যেিন জাহান্নাম্মর অश্নিতে উহা উত্তষ করা হইবে এবং উহা ঘারা ঢাহাদের নनाট, পার্ব ও शৃষ্যদদণে দাগ দ্গওয়া হইবে, লেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা निজদিগের জন্যে পুজীভূত করিতে। সুতরাং তোমর্যা যাহা পুজীতৃত কর্রিয়াছিনে ঢাহা আাষ্যাদন কন।

जাষ্সীর্র : আলোচ্য আয়াত্ময়ে আল্ধাহ ত‘অানা দूইটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমত অসৎ উলামাকে जনুসরণ করিতে মু’মিনদিগকে নিষ্যে করিয়াছেন। দিতীয়ত যাহারা
 শাস্তিন ব্যাপার্রে সর্ক করিয়া দিয়াছেন।



(ইয়াহূদীদের) আবিদগণ ও আলিমগণ কেন তহাদিগক্কে পাপপর কথা বনিতে এবং হারাম মান খাইতে নিম্বে করে না ? (৫ : ৬৩)



উহা এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে আলিমগণ ও আবিদগণ রহিয়াছে আর তাহারা অহংকার করে না (৫:৮২)।

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তা'আলা মু’মিনদের নিকট ইয়াহূদী আলিমদের এবং খৃস্টান আবিদদের বিপথগামিতার বিষয়কে উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইক্গিত করিতেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যেও ইয়াহূদী আলিমদের ন্যায় এবং খৃস্টান আবিদদের ন্যায় একদল অসৎ আলিম ও একদল অসৎ আবিদ এর আবির্ভাব ঘটিবে। আয়াতে তিনি মু’মিনদিগকে অসৎ আলিমগণ ও অসৎ আবিদগণকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

সুফীয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (র) বলেন, মুসলমান জাতির যে সকল আলিম অসৎ হইবে, ইয়াহূদী আলিমগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। পক্ষান্তরে, মুসলমান জাতির যে সকল আবিদ অসৎ হইবে, থৃস্টান আবিদগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। সহীহ় হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিলেন : তীরের একটি পালক যের্রেপে অন্যটির সমান হইয়া থাকে, নিশ্য তোমরা সেইর্রপ সাদৃশ্যের সহিত তোমাদের পৃর্ববর্তী লোকদের আচার-আচরণ ও আমল আখলাককে গ্রহণ করিবে। সাহাবীগণ জ্জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি ইয়াহূদী ও নাসারা ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা ছাড়া আর কাহারা ? অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে : সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন-পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? - তাহারা কি পারসিকগণ ও রোয়গণ ? নবী করীম (সা) বলিলেন : পার্ৈসিকগণ ও রোমগণ ছাড়া আর কাহারা ? উক্ত হাদীসের সার কথা এই যে, নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে কথায় ও কাজে পূর্ববর্তী বিপথগামী জাতিসমূহকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

অর্থাৎ তাহারা অসৎ পথে লোকদের অর্থ-সম্পত্তি উদরস্থ করে এবং তাহাদিগকে আল্নাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে লইয়া যায়। বস্তুত ইয়াহূদী ও নাসারা জাত্বিদ্বির বিশেষত ইয়াহূhী জাতির ধর্মयাজকগণ ধর্মের নামে মৃর্খ জনসাধারণের নিকট হইতে ভেট-বেগাড়, হাদিয়া-তোহফা, উপহার-উপটৌকন এবং কর আদায় করিত। তাহারা ধর্মের নামে জনগণের উপর শাসন চালাইত।

ধর্মযাজকগণ একদিকে জনগণের নিকট হইতে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় অর্থ আদায় করিত, অন্যদিকে তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে পরিচালিত করিত। তাহারা জনগণকে পরিচালিত করিত দোযখের পথে; কিন্তু তাহাদিগকে বলিত, আমরা তোমাদিগকে হক ও সত্যের পথে (অর্থাৎ জান্নাতের পথে) চালাইতেছি। তাই কিয়ামতের দিন তাহারা কোনর্দপ সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

আর যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চিত করে এবং উহাদিগকে আল্নাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাহাদিগকে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করো।

সমাজের তিনটি শ্রেণী হইতেছে উহার প্রভাবশালী শ্রেণী। আলিম শ্রেণী, আবিদ শ্রেণী এবং ধনিক ল্রেণী। ইহারা বিপথপামী ইইলে সমগ্গ সমাই বিপথগামী হইয়া পড়ে।

আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন :
ومل افسد الدين الا الــلوك * واحبار سوء ورهبانها .

বাদশাহগণ, অসৎ আলিমগণ এবং অসৎ আবিদগণ ছাড়া অন্য কেহ কি দীনকে বিগড়াইয়া দিয়াছে ?

৷ সন্চিত ধন-রত্ন।
ইমাম মালিক (র) আবদুল্নাহ্ ইব্ন দীনারের (র) সৃত্রে ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : বে অর্থ সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহাই হইল । সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয়, উহা সাত তবক यমীনের নীচে প্রোথিত থাকিলেও উহা کֹইবে না। পক্ষান্তরে, যে অর্থ-সস্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহা যমীনের উপরে থাকিলেও উহা স্র হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা), জাবির (রা) এবং আবূ হহায়রা (রা) ইইতেও অনুক্রপ ব্যাখ্যা তাহাদের নিজস্ব উক্তি হিসাবে এবং স্বয়ং নবী করীম (রা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। উমর (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যেই সশ্পদের যাকাত দেওয়া হইয়াছে তাহা ‘কান্য’ নহে, এমন কি তাহা যদি মাটিতে পুতিয়া রাখাও হয়। পদ্ষান্তরে যেই ধন-সশ্পদের যাকাত দেওয়া হয় নাই, তাহাই কান্য, এমনকি তাহা যদি মাটির উপরেও থাকে।

ইমাম বুখারী (র) ... ... খালিদ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত কোথাও যাইতেছিলাম। পথে তিনি বলিলেন, ফরয করিবার পর আল্মাহ্ তাআলা উহাকে মালের পবিত্রকারী বানাইয়াছেন। উমর ইব্ন আবদুল আयীय এবং ইরাক ইব্ন মালিকও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। जাহারা বলিয়াছেন,

 কর-যাহা তাহাদিগকে পাক্র ও পবিঁ্র করিবে (৯ : ১০৩)।

আবূ উমামা (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা (রা) বলিয়াছেন : তরবারিতে লাগান্নে (স্বর্গ বা রৌপ্যের) অলংকারও হইবে। তিনি বলিয়াছেন : आমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে না ๒নিয়া উহা বলিতেছি ना।

নাওরী (রা) ... ... आनी (রা) হইতে বंর্ণনা করিয়াছেন যে, आनी (রা) বলেন : চারি হাজার এবং উহা হইতে কম পরিমাণ মুদ্রা হইতেছে পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রয়োজনীয় মাল। উহা অপেক্পা অধিকতর মাল ز হিসাবে গণ্য। উক্ত রিওয়ায়েতমাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিহ হইয়াছে।

বিপুল সংখ্যক হাদীসে স্বর্ণ-পৌপ্য কম রাখিবার প্রশংসা এবং উহা বেশি রাখিষার নিন্দা বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের মধ্য হইতে স্বল্প সংখ্যক হাদীসস উল্লেখিত হইতেছে :

আবদুর রায়যাক（র）．．．．．．আनी（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ：আनী（রা）
 হউক। রৌপ্য ষ্বংস হউক। তিনি তিনবার উহ্গ বলিলেন। নবী করীম（সা）－এর উক্ত বাণীর কারণে সাহাবীগণ অত্তন্ত অস্বস্তিবোধ করিলেন। তাহারা বলিলেন ：তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল नিজ্রেদের কাছে রাখিব ？ইহাত উমর（রা）বলিলেন，আমি নবী করীম（সা）－এর নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়া তোমাদ্গিকে জানাইব। তিনি নবী করীম（সা）－এর নিকট গিয়া বলিলেন，হে আল্লাহ্র রাসূল！আপনার সাহাবীগণের উপর আপনার বাণী—স্বর্ণ ধ্ণংস হউক！রৌপ্য ধ্ৰংস হউক！অত্যন্ত ভারী ও দুর্বহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে， তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল নিজের কাছে রাখিব ？নবী করীম（সা）বলিলেন ：তোমরা नিজ্জেদের কাছে রাখিবে আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিহানা，আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর ও এইর্রপ একটি স্ত্রী যে তাহার স্বামীকে দীনী কাজে সহায়তা করিবে।

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হুযায়েল（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে，তিনি বলেন ：আমার জনৈক সহচর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে，নবী করীম（সা） বলিয়াছেন ：স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্ণংস হউক। উক্ত রাবী আরো বলেন ：আমার জনৈক সহচর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছ্ছে ：একদা রাসূল（সা）উমর（রা）－এর সহিত পথ চলিতেছিলেন। তখন উমর（রা）বলিলেন ：হে আল্লাহ্র রাসূল（সা）！আপনি বলিয়াছেন ：স্বর্ণ ও রৌপ্য ষ্ণিস হউক！তবে আমরা কোন বস্তু সঞ্চয় করিব ？নदী করীম（সা）বলিলেন ：আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিজ্ৰা，আল্লাহ্র শোকর আদায় কারী একটি অন্তর এবং এইর্রপ একটি ন্ত্রী যে আখিরাতের কার্যে সহায়তা করে।

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．সাওবান（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে，তিনি বলেন ： আল্লাহ্ তাআলা যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্ধс্ধে স্বীয় বিধান নাযিল করিলেন，অর্থাৎ
 শ্রেণীর মাল সঞ্চ্য় কর্রিব ？ইহাতে উমর（রা）বলিলেন ：আমি নবী করীম（সা）－এর নিকট হইতে উহা জান্য়া লইয়া তোমাদিগকে জানাইব। এই বলিয়া তিনি একটি উটের পিঠঠ চড়িয়া দ্রুত গতিতে নदী করীম（সা）－এর নিকট যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পশাতে চলিলাম। নदी করীম（সা）－এর निকট প্ৗৗছাইয়া তিনি＜লিলেন ：হে আল্লাহ্র রাসূল！आমরা কোন মাল সঞ্ণ্র করিব ？নবী করীম（সা）বলিলেন ：আল্নাহ্র শোকর আদায়কারী অকটি অন্তর，আল্ণাহ্র যিকিরকারী একিট জিহা এধং এইক্রপ একতি স্তীর যে আখিরাতের কার্বে স্বীয় স্বামীকে সহায়ত করিबে।

উক্জ রিওয়ায়েতকে ইমাম তিরহিবী এবং ইমাম ইব্ন মাজা রাবী সালিম ইব্ন আবুল জাদের সৃত্রে সাওবান（রা）হইতে রকাধিক সন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী মন্তব্য
 ঊক্ত রাदী সালিম সাজবান（রা）－এর নিকট হইতে শোনেন নাই। আমি（গ্রন্থকার）বলিতেছি， টক্ত কারণেই কোন কোন মুহাদ্দিস উহাকে স！লিম হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইくたে কাছির 8ৃ́ー ৭৩

ইব্ন আবূ হাতিম (র)
(
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি
 নিকট অতিশয় কঠিন বিবেচিত হইল। তাহারা বলিল : আমাদের কেহ নিজের সন্ত্তান-সত্ততির জন্যে কোন মাল রাখিয়া যাইতে পারিবে না। ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে এই সমস্যার সমাধান জানিয়া লইয়া উহা তোমাদিগকে জানাইব। অতঃপর তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। সাওবান (রা) তাহার সঙ্গে চলিলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন : হে আল্লাহৃর রাসূন! এই
 হইতেছে। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ঞুধু এই উর্দেশ্যে যাকাত ফর্য করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করিবেন। আর তিনি তোমাদিগকে নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্যে মাল রাখিয়া যাইবার অধিকার দিয়ছছেন। ইহা শনিয়া উমর (রা) আল্লাহ আকবার বলিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! মানুষ যে সকল বস্তু সঞ্চ়্য় করে, আমি কি তোমাকে উহাদের মধ্যে সর্ব্বেৎকৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে জ্ঞাত করিব না ? উহা ইইতেছে-নেক্কার শ্ত্রী, यাহার দিকে চাহিলে তাহার স্বামীর মন আনन্দে ভরিয়া যায়; যাহাকে তাহার স্বামী কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে যে তাহাকে (অর্থাৎ তাহার গৃহে অবস্থিত সশ্পত্তি ও নিজ সতীত্) হিফাযত করে।

উক্ত হাদীসকে ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম এবং ইমম ইব্ন মারদুবিয়া (র) ইয়াহৃইয়া ইব্ন ইয়া‘লার সূত্রে অভিন্ন উর্ষ্ণতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বক্ধে হাকিম (র) মন্তব্য করিয়াছেন—উহার সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তনুুযায়ী বিখদ্ধ, তবে তাহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) ... ... হাস্সান ইব্ন আতিয়্যা ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা শাদ্দাদ ইব্ন আওস (রা) সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে অবতরণের পর তিনি স্বীয় গোলামকে বলিলেন : খেলার সরঞ্জাম আন; খেলি। তাহার কথায় আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন : ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই কথাটি ছাড়া অন্য কোন লাগামহীন কথা আমি বলি নাই। তোমরা আমার এই কথাটিকে ভুলিয়া যাও। এখন আমি যাহা বলিব, তাহা মনে রাখিও। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি : লোকে যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, তোমরা তখন ঐই কথাতুলিকে সঞ্চয় করিও—হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ইসলামের উপর দৃঢ় থাকিবার মনোবল প্রার্থনা করি ও তোমার নিকট সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করিবার তাওফীক প্রার্থনা করি, তোমার নিকট সত্যবাদী একটি জিহা প্রার্থনা করি, আর তুমি আমার যে সকল গোনাহের বিষয় জালো, উহাদের সমুদয় গোনাহ্ হইতে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশয় তুমি অজানা বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছ।

অর্থাৎ তাহারা সেইদিনে কী ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইরে—বেদিন তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্যকে উত্তঞ্す করিয়া উহাদের দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের দেহের পার্শ্বদেশে এবং তাহাদের পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, এই হইত্ছে সেই স্বর্ণরৌপ্য—যাহাকে তোমরা নিজ্জেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা সন্চয় করিতে, এখন তাহা ভোগ কর (৯ : ৩৫)।

উক্ত কথা তাহাদিগকে বলা হইবে তাহাদিগকে ধমক দিবার এবং বিদ্রিপ করিবার উল্দেশ্যে। অনুর্রপ ধমক বাক্য ও বিদ্রপ বাক্য যাহা দোযখে শাস্তি ভোগরতত কাফিরদের প্রতি উচ্চারিত হইবে—আল্মাহ্ তাআলা অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছেন। আল্মাহ্ তাআআলা বলিতেছেন :

অতঃপর তোমরা তাহার মাথায় গরম পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও। তাহাকে বলা ইইবে মজা ভোগ করো; তুমি তো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি (88:8৮-8৯)।

বস্তুত দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ত‘আলার বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে ব্যবহার করে, আল্মাহ্ তা‘আলা আখিরাতে তাহাকে সেই বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করিবেন। এইর্দপ শাস্তি প্রদানের আরেকটি দৃষ্টান্ত হইতেছে, আবূ লাহাবের শাস্তি। আবূ লাহাব ছিল নবী করীম (সা)-এর প্রতি শক্রতাচরণণ অতিশয় তৎপর। নবী করীম (সা)-এর প্রতি তাহার শক্রুতাচরণে তাহাকে সাহায্য করিত তাহার ন্ত্রী। দোयখে আল্লাহ্ তাআলা আবূ লাহাবকে অনুরূপ পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করিবেন। আবূ লাহাবের স্ত্রী নিজের গলায় দোযখের কাষ্ঠের আঁটি ঝুলাইয়া তাহার নিকট বহন করিয়া নইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ফেলিয়া দিবে। এইরূপে আল্লাহ্ তা‘লা আখিরাতে আবূ লাহাবকে শাস্তি প্রদান করিবার কার্যে বে তাহাকে দুনিযাতে আল্লাহ্র নবীর বিরুদ্ধে শক্রুতাচরণে সাহায্য করিত সেই ত্ত্রীকেই নিয়োজিত করিবেন। যাহারা দুনিয়াতে তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, উহাতে তাহাদের প্রাণ জুড়াইবে।

যাহা হউক, দুনিয়াতে যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং উহা আল্নাহ্র পথে ব্যয় করে নাই, আখিরাতে উহা উত্তণ্ত করিয়া তাহাদের দেহের বিভিন্ন অগ্গে উহা দ্মারা দাগ দেওয়া ইইবে। এইরূপে দুনিয়াতে যে বস্ুু তাহাদের নিকট অধিকতম প্রিয় ছিল, আখিরাতে তাহাই তাহাদের জন্যে অধিকতম ক্সি ও লাঞ্ৰনার কারণ হইবে।

সুফিয়ান (র) ... ... আবদুল্মাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছেন যে, তিনি বলেন : বে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মাবূূদ নাই, সেই সত্তার কসম! দুনিয়াতে শে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য সন্ধয় করিবে, আখিরাতে নিশচয় তাহার দেহের চামড়াকে ব্স্তৃত করিয়া দিয়া উহার উপর একটি একটি করিয়া উত্ত্ত দীনার ও দিরহাম ছড়াইয়া দেওয়া হইবে।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া ... ... आবূ হহায়রা (রা) হইতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করা সহীহ্ নহে। আল্নাহৃই সর্বজ্ঞ।

আবদুর রায়্যাক (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন মে, তিনি বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, সঞ্চিত স্বর্ণ-র্রীপ্য কিয়ামতের দিন বিষধর স্বপ্প হইয়া উহার মালিককে ধাওয়া করিবে। উহার মালিক ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইতে চেষ্ঠা করিবে। উহা তাহাকে বলিবে,
 গিলিয়া ঝেলিবে।

ইব্ন জারীর (র) ... ... সাওবান (র্যা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ভ্, তিনি বলেন : নবী করীী (সা) বলিতেন্-বে ব্যক্তি সঞ্চিত স্বণ-রৌপ্য রাথিয়া মরিবে, कিয়ামতের দিনে উহা তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে অতিশয় বিষধর স্থর্পের জ্পপ ধারণ করিবে। উহার প্রত্যেক চকুর উপর একটি করিয়া কালো দাগ থাকিবে। উशা তাহাে অনুসরণ করিবে। লে উशাকে বলিবে : তুমি ঞ্ষংস হও ! তুমি কে ? উহা তাহাকে বলিবে : আমি হইতেছি তোমার সঞ্চিত স্বর্ণ-লৌপ্য यাহা তুমি মৃত্যুকালে দूন্য়াতে রাথিয়া আসিয়াছিলে। টহা তাহকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। এক সময়ে উহা তাহার হতককে মুতে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে। जতঃপর উश তাহার দেহের অन্যান্য অপকেও অনুরপণাবে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে।

উক্ত রিওয়া<্যেणটি ইমাম ইব্ন হিক্বান তাহার সহীহ্ গন্থে সাझদ (র)-এর সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদ্দ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখানী শরীফ এবং মুসলিম শরীীফ队 ঊপরোত্ রিওয়ায়েতের

 করীম (সা) বলিয়াছূন : বে ব্যক্তি মীয় মালের যাকাত ब্রদান করে না, কিয়ামতের দিলে
 পার্শদ্দলে, তাহার কপালে এবং তাহার পিঠঠ দাগ দেওয়া হইবে। বাদ্গাদের প্রতি আল্লাহ্ ত'অানার বিচারকার্य শেষ না হఆয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার ধৎসর ধরিয়া উক্ত শাস্তি চনিতে থাকিবে। অতঃপর তাহাকে তহার আমন్ অনুসার্রে জান্নাত অথবা জাহন্নাম্র দিকে পথথ দেখইয়া দেওয়া হইবে। जতঃপর आবূ হ্রায়়া (রা) রিওয়ায়েতের অবশিষ্ষাশ উল্নেय করিয়াছেন।

ইমাম বুथাীt (র) ... ... यায়েদ ইব্ন ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৫ে, তিনি বলেন :
 বসবাসরত দেথিতে পাইলাম। आমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, आপनि এथाন বসবাস করিত্ছেন কেন ? তিনি বলিলেন : আমি পৃর্ব্ব শাম দেশে বসবাস করিতাম। সেখানে এক্দা आমি মুআবিয়া (রা)-এর সম্মুথে এই আয়াত তিनাওয়াত করিলাম:

 তাহদের-সকলের সষ্লেই নাফিন হইয়াছে।



 निকট যাইবার জন্যে জদেশ দিয় আামা निকট পত্র পাঠাইলেন। आদেশ পাইয়া অাম


ভিড় জমিতে লাগিল বে, তাহারা ব্যেন ইতিপৃর্বে কোনদিন আমাকে দেথে নাই। आমি আমীরুক্ল মু’মিনীন উসমান (রা)-এর নিকট এই বিষয়ে অভিব্যোগ করিলে তিনি আমাকে আদ্রশ দিলেন, তूমি মদীनার নিকটে কোথাও গিয়া বসবাস করো। आমি आমীীুহ্न মু'মিনীনকে বলিলাম :


आমি (্্থ্থকার) বनिতেছি, ধন-সশ্পক্তি সঞ্ঞ্যের ব্যাপারে জাব যার গিফারী (রা)-এর মাयহাব এই ছ্নি «ে, নিজ্রের পরিবার পরিজনের জন্যে প্যোজনীয় অর্থ-সস্পদhর অতিরিক্ত অর্থসস্পদ সঞ্চয় কর্রিয়া রাখা প্রতিতি লোকের জন্যেই হারাম। তিনি অইই্রপ ফততযয়া দিতেন এবং তাহার উক্ত মাযহাব গ্রহণ করিবার জন্যে লোকদিগকে উদুদ্ধ করিতে চেষ্া করিতেন। তাহর উক্ত মাযহাবের বিরোধী মাयহাবের বির্ৰৃদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন। মুআবিয়া (রা) जহাকে উক্ত মাযহাব প্রচার করিতে নিষেষ কর্য়াছিলেন। কিত্ু তিনি উशা মানিতেন না।
 হইবে। তাই, তিনি উসমান (রা)-এর নিকট অনুর্রেধ জানাইলেন, তিনি ভ্যে জাবূ যার গিফারী (রা)-কে নিজের কাছে ডাকাইয়া নেন। উসমান (রা) जাহাকে মদীনায় ডাকাইয়া লইয়া রাব্যা নামক স্থানে বসবাস করিবার জন্যে পাঠাইলেন। তিনি এখানেই একাকী বসবাস করিতে नाগিলেন। এই অবস্গায উসমান (রা)-এর খিনাফাত্তের যুপেই তিনি এখান্ ইন্তিকাল করেন।
 উল্দেশ্যে একদা তাহর নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইলেন। মুজাবিয়া (রাা)-এর উc্দ্শশ্য ছ্নিন তিনি লেথিব্বেন, আবূ যার গিফারী (রা) ধন-সস্পদ সক্চ্য় করিবার বিষয়ে ভে ফততওয়া দিয়া থাকেন, তাহার উপর নিজে আมন করেন कি না। जাব যার গিফারী (রা) মুজাবিয়া (রা) কর্ত্তৃ
 কর্রিয়া ফেनিবার পর মু甘াবিয়া (রা) দীনারসছ তাशা निকট পূর্বে প্রেরিত লোকট্টে পুনরায় তাহার নিকট পঠাইলেন। সে आসিয়া বলিল, ইতিপৃৰ্বে আমি আপনাকে বে এক হাজার দীনার প্রদান করিয়াছি, মুঅবিয়া (রা) উशা আপনি তিন্ন অन্য একটি লোককে প্রদান করিতে আমাকে आদেশ করিয়াছিলেন। आমি ভুन করিয়া উহা आপনাকে প্রদান করিয়াছিনাম। এথন आপনি
 एেন্য়াহি। তবে, আমার নিকট জাবার মাল आসিলে জামি তোমাকে উহা হইতে সেই পরিমাণ মাन প্রদাল করিব।

 সষ্টূ নাযিন হইয়াছে।

সুদী (k) বলেন.: উহা «্খু আহলে কেবলা অর্থাৎ মুসলমানদের সशক্ধে নাযিল হইয়াছে।

 লোকও ছ্রিন। এক সময্যে তাহাদ্র নিকট একঠি লোক आগমন করিন। লোকটির পিি ষানে


দাঁড়াইয়া সকলের সমুথে বলিল, 'যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, দোযখে তাহাদের স্তনের বোটার উপর আগুনের অগার রাখা হইবে। উহা তাহাদের দেছ ভেদ করিয়া ঙ্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বাহির হইটব। আবার উহাকে তাহাদের স্কন্ধাস্থির উপর রাখা হইবে। উহা তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্তনের বোটার মধ্য দিয়া বাহির ইইবে। ইহাতে তাহাদের জান বাহির হইয়া যাইতে চাহিবে; কিন্তু বাহির হইবে না। লোকেরা তাহার কথা ণনিয়া মাথা নিচু করিল। তাহারা তাহার সহিত কথা বলিল না। লোকটি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া একটি খুটির নিকট বসিল। আমি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে বলিলাম, ইহারা তো আপনার কথাকে পসন্দ করিল না। লোকটি বলিল- ইহারা কিছুই জানে ना।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম (সা) আবূ যার গিফারী (রা)-কে বলিয়াছিলেন : আমার নিকট যদি উহুদ পর্বতের সম-পরিমাণ স্বর্ণ আসিত, তব্বে আমি উহার মধ্য হইতে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যে মাত্র একটি দীনার রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় স্বর্ণ তিন দিনের মধ্যে খরচ করিয়া ফেলিতাম। তিন দিনের বেশি সময় উহা নিজের কাছে রাখা আমি পসন্দ করিতাম না। নবী করীম (রা)-এর উক্ত বাণীই সষ্ভবত আবূ যার গিফারী (রা)-কে উপরোক্তর্রপ কথা বলিবার জন্যে উদুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহ্ই ভান জানেন। •

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবদুল্নাহ্ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন :

जকদা আমি আবূ যার গিফারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে বায়তুল মাল হইতে তাঁহার নিকট তাঁহার ভাতা আসিল। তাঁহার দাসী উহা দারা ঢাঁহার জন্যে প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করিবার পর উহা হইতে সাতটি মুদ্রা বাঁচিয়া গেল। তিনি উহার বিনিময়ে কতগুলি পয়সা আনিবার জন্যে দাসীকে আদেশ দিলেন। আমি ঢাঁহাকে বলিলাম : নিজের ভবিষ্যৎ প্রক়োজন পূরণ করিবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে কোন মেহমান আসিলে তাহাকে আপ্যায়ন করিবার জন্যে এই মুদ্রাত্তি আপনি রাখিয়া দিলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন, আমার প্রিয়তম বन্ধু অর্থাৎ নবী করীম (সা) আমাকে বলিয়া গিয়াছেন : কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য সঞ্ণিত থাকিলে সে উহাকে যতক্ষণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করিবে, ততক্ষণ উহা তাহার পক্কে আণুনের অগ্গর হিসাবে রক্ষিত থাকিবে।

হাকিম ই<্ন आসাকির (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিनि <লেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : দরিদ্র অবস্থায় আল্লাহ् তাআ্ালার নিকট ঊপস্থিত হও, ধনী অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইও না। তিনি বললেন : হে জiল্নাহ্র রাসূল! উহা অ!মার দ্বারা কীরূপপ সষ্ববপর ইইবে ? রাসূল (সা) উত্তর করিলেন : তোমার নিকউ কেহ কিছু চাহিলে উহা তাহাকে দিতে অসপ্পতি জানাইও না; আর তুমি আল্লাহ্র নিকট হইতে যে সম্পত্তি লাভ করো, উহার কথা গোপ্ন রাথিও না। তিনি <নিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উহা আমার ন্বারা কীরূপে সষ্বপর হইবে ? নदী করীম (সা) বলিলেন : উহা ঐরূপেই তোমার পক্কে সষ্ৰবপর হইবে। যদি তাহা না করো, তবে দোযখই হইবে তোমার ঠিকানা। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ̆ দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আনী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আহলে সুফ্যাদের জনৈক সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের, পর তাহার তহবন্দে রকটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার একটি বস্তু। আরেকদিন আরেকজন সুফ্ফা দলভুক্ত সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের পর তাহার তহবন্দে দুইটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার দুইটি বস্তু।

ইবุন আবূ হাতিম (র) ... ... নবী করীম (সা) এর গোলাম সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : বে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য রাখিয়া মরিয়া যায়, আখিরাতে তাহার স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রতিটি কীরাতকে আতুনের একটি তক্তায় পরিণত করা হইবে। উহা দ্বারা তাহার দেহের পা হইতে থুতনী পর্ষন্ত সকল স্থানে দাগ দেওয়া হইবে।

হাকীম আবূ ইয়ালা (র) ... ... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছছন : যাহারা দীনরের উপর দীনার রাথে অথবা দিরহামের উপর দিরহাম রাথে, অর্থাৎ উহাদিগকে সঞ্চয় করে, আখিরাতে তাহাদের দেহের চামড়াকে বিষ্ঠৃত করিয়া দিয়া উহা দ্বারা তাহাদের ললাটে, দেহের পার্শ্বদেশে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে ইহা হইতেছে তাহা, যাহা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, এখন তাহার স্বাদ ভোগ করো।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে রাবী সায়েফ ইব্ন মুহাম্মদ সাওরী একজন মিথ্যাবাদী ও পরিত্যজ্ত রাবী।

৩৬. আকাশমণ্ণলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্র বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন ;

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা <লিতেছেন : বেদিন আল্গাহ্ তা‘অালা আকাশসহূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিধান অনুসারে বৎসরের মাসের সংখ্যা হইতেছে বারো--যাহাদের মধ্য ইইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। উহা

হইতেছে আল্ধাহৃর অপরিবর্তনীয় বিধান। হে মু'মিনগণ! নিষিদ্ধ মাসখলিতে তোমরা অঞ্গে কাফিরদিগকে आা্রমণ করিও না। বеলরের অন্য সময়ে তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের

 রহিয়াহ্ন।

ইমাম आহমদ (র) ... ... आাবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছন ভে, তিনি বলেন, নবী
 কর্য়াছেন, লেইদিন হইতে সময়ের বে বিধান্ চলিয়া আসিতেছে, উशার হিসাব সেই বিধানের নিকট ফিরিয়া আসিন। বৎসর হইতেছে বারো মালের সমধ্টি। উহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে ‘নিষিদ্ধ মাস’। উহাদের মধ্য ছইতে তিন মাস হইতেছে পশ্পর অব্যবহিত ও বিরতিহীন; যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহারুম। উशদদের মধ্য হইতে চতুর্থ মাস হইতেছে মুদার গোত্রের রজব যাহা জামাদিউসসাनি ও শা'বান এই দুই মালের মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর নবী করীম (সা) পশ্ন করিলেন : এই দিনটি কোন দিন? আমরা বলিলাম, আল্াহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্ধূ অধিকতম জানের অধিকারী। नবী করীম (সা) কিছ্মুষ্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আयরা ভবিলাম, তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন, এই দিলটি কি কুরবানীর দিন নহে? आমরা বলিানাম, নিচ্চ্য় जাহাই। অতঃপর নবী করীম (সা) প্রুল্ল করিলেন : এই
 অধিকারী। নবী করীম (সা) কিছুছ্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি টशাকে নৃতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন : এই মাসটি কি যিলহজ্জ মাস নহে ? আघরা বলিनাম, निঃষ্য, जाহাই। जতঃপর নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, এই শহরটি কোন শহর ? আমরা
 কিছ্ৰৃণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে आমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নৃতন নাম দিবেন। जতঃপর বनिলেন : এই শহরটি कি মद্টা শহর নহে ? आমরা বলিলাম, নিশ্য় তাহাই। নবী করীম (সা) বनिলেন : ঢোমাদের একের রক্ত, মাঙ--রাবী বলেন, आমার মনে পড়ে, লটী করীম (সা) উহার সহিত বनিয়াছ্ন : এবং ইয়্যাত, অপরের জন্যে হারাম। ভেমন হারাম তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে। তোমরা অচিরেই স্ষীয় প্রতিপালক প্রভুর



 লোক্দের লিকট (উহা) প্ৗৗছাইয়া দেয়। এইকপ ছইতে পারে বে, যাহাদের লিকট উহ: পৌছইইয়া দেওয়া হইবে, তাহারা উপস্ষিত লোকদের কাহারো কাহারো জটপেক্পা অধিকতর সঙ্রফপকারীী হইবে।

উক্ত হাদীস ইমাম दूথারী ও ইমাম মুসলিম (র) आইয়ূবের (রা) সূত্রে উক্ত সনঢে বর্ণলা করিয়াছেন।

ইবূন জারীর (র) ... ... আदृ হরায়রা (রা) ইंইতে বর্ণনা কর্য়াছেন বে, তিনি বনেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ ত'আলা যে দিন আকাশসমৃহ এবং পৃথিবী সৃৃ্টি করিয়াছেন, সেই দিন ইইতে ব্য বিধানে সময় চলিয়া আসিতেছে, উহার গণনা সেই বিধান অনুসারে
 णাহার বিষানে তাহার লিকট (বৎসরের) মাসসমূহ্রে সংখ্যা বারো নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে চারিটি হইতেছে নিষিক্ধ মাস। তিনিি ইইতেছে পরু্পর जব্যবহিত ও বিরতিহীন মাস; যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মুহারুরম। চতুর্থি হইতেছেে মুদার গোত্রের রজব মাস याशा জামাদিউসসানি এবং শাবান এই দুই মালের মধ্যে অবস্থিত মাস।
 তিনি মत্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীস আব̨ হরায়রা (রা) হইতে মুহাষ্গদ ইব্ন সীরীনের মাধ্যম
 (র) সূত্রে আবদूর রহমান ইব্ন आবূ বুকরা মাধ্যম জাবূ বুকরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছ্।

ইব্ন জারীর (র) ... ... आবদুল্ाাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াহ্ন «ে, তিনি दলেন, বিদায় হজ্জে মিনায় জাইয়াম্ তাশরীক (১১ ই যিনহজ্জ ইইতে ১৩ই ই যিলহজ্জ)-এর মধ্যর্তী দিন্ন নবী ক<ীীম (সা) शুতবায় বলিয়াছিলেন : হে লোক সকল! সময় পৃর্বের অবশ্शায় ফिরিয়া आসিয়াছে। আল্মাহ্ তআআলা ব্যেিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃধ্টি কর্যিয়াছেন, লেইদিন উহা ব্যেঞপে সৃষ্টি ছইয়াহে, এখন উহকে সেইরপে গণনা করিবার বিধান প্রবর্তিত
 ম্য ইইতে চারিমাস ইইতেছে নিষ্টিদ্জ মাস : জামাদিউসসানি এবং শাবান-্এই দুই মালের ম্যবর্তী মাস মুদার গোত্রের রজব মাস, যিলকাদ, यিनহাজ্জ এবং মুহাররম। ইমাম ইবৃন
 ইইতে অনুর্র একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাশ্ষাদ ই<ন সাनाমा ... ... आব̨ शামया রাক্নাশীর চাচা (यिनि একজন সাহাবী ছিনেন) इইতে বর্ণা কর্যিয়াছেন ব্যে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আইয়াম্ম তাশীীক-এর মধ্যবর্তী দিলে आমি নবী করীম (সা:-এর বাহন উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া নবী কडীীম (সা)-এর স স্মু丬
 করিলেন ! তিনি বनिলেন : হে নোক সকন ! তোমরা শনো, আল্লাহ ত'অ্গলা যে দিন

 ज़কশস



[^4]সাঈদ ইব্ন মানসুর (র) ... ... আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, এই আয়াতাংশে
 রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ!

ঊপরে উল্gেথিত হইয়াছে বে, বিদায় হজ্ছে নবী কনীম (সা) বলিয়াছছন :
ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض
"অাল্নাহ্ ত'আলা ব্রে দিন আকাশসমৃহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন সময় বে जবস্থায় ছিন, উহা এখন লেই অবস্থায় ফিরির়া আসিয়াছে।"

উক্ত বাণীতে নবী কর্রীম (সা) আল্লাহ্ ত'আলা কর্ত্হক পৃর্ব-নির্ধারিত একটি বিধানকে প্রকাশ করিয়াছেন। जাল্লাহ্ ত'অানা ভ্যদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই. দিनই তিनি যিনহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এত্্যততত তিনি নিষিদ্ধ মাস হিসাবে কত্খলি মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ উহাকে এবং উशদিগকে অঞ্ে বা পচাতে স্থানাত্তরিত করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) উপরোক্ত
 আয়াত্ও আল্লাহ ত'আলা উক্ত বিধানকে বর্ণনা করিয়াহেন। আল্লাহ্ তাআালা কর্ত্থ্ পৃর্ব নির্যারিত কোন বিধানকে স্নীয় বাণীতে নবী করীীম (সা)-এর প্রকাশ করিযার একটি দৃষ্ঠাত্ত হইতেছে এই বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :
ان هذا البلد حرمه اللكَ يوم خلت السموات والارض فهو حرام بحرمة اللك تعالى الى يوم
নिশ্য় আল্লাহ্ ত'অালা ব্যেিন আাকাসসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি লেইদিন এই শহরকে ‘সম্মানিত’ বানাইয়াছ্ছন। অতএব, উহ্ কিয়ামত পর্ব্য আল্লাহ্ কর্ত্ণক প্রদত সম্মান স স্যানিত থাকিবে।

जবশ্য কেহ কেছ বলেন : জাহিনী যুপের লোকেরা হজ্জের সময় সম্ণদ্দে বে নিয়ম বানাইয়া নইয়াছিন, তদনুসার जাহারা যিলহজ্জ মাস ছাড়াও বৎসরের অন্যন্য মালে হজ্জ করিত। তাহারা প্রতি বৎসর একই মালে হজ্জ করিত না। তাহারা বিভিন্ন বৎসরের বিভিন্ন মালে হজ্জ
 হজ্জের মাস হিসারে ফিলহজ্জ মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। নবী করীম (সা) তनনুসারেই যিলহজ্জ মালে হজ্জ করিয়াহিলেন। ঘটনাল্র্মে জাহিনী যুপের নিয়ম অনুসারেও লেই বৎসর


 जনুসারেও তাঁার হজ্জের বeসর লেই যিলহজ্জ মালে হজ্জ ইইবার কথা ছিন।’
 বকর সিmীक (রা) ব্রে হজ্গ পালन করিয়াছিলেন, টशা তিনি পালन করিয়াছিিলেন যিলকাদ যালে।' উজ্ত তথ্য সঠিক নহে। উত্ত তথ্য ব্য সঠিক নহে, তাহা আমি আলোচ আয়াতের
 আল্লাহ্।

ইমাম তাবারানী পূর্বयুগীয় জনৈক ইতিহাসকার হইতে উপরোল্লেখিত তথ্য অপেক্ষা অধিকতর অড্রুত একটি তথ্য বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম তাবারানী বলেন : উক্ত ইতিহ়াসকার বনিয়াছেন-‘বিদায় হজ্জের বৎসরে মুসলমানগণ, ইয়াহূদিগণ এবং থৃট্টানগণ—ইহাদের সকলের হজ্জই একই দিনে অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' আল্লাহ্ অধিকতম জ্ঞনের অধিকারী।

## চান্দ্রমাসসমৃহের নাম ও উহাদের ঢাৎপর্य এবং সপ্তাহের দিনণুলির নাম

শায়েখ ইলমুদ্দীন সাখাবী (المشهور فی السمن ، الايأ والشههور) এই নামে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন : চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাসের নাম হইতেছে"; অর্থাৎ নিষিদ্ধ সম্মানিত মাস। উক্ত মাস যেহেতু নিষিদ্ধ ও সম্মানিত, তাই উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি 'আরবগণ উক্ত মাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করিত। তাহারা উহাকে কখনো হারাম মাস এবং কখনো হালাল মাস বানাইত। তাহাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদে উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইইয়াছে।'

শায়েv সাখাবী বলেন : مُحْرُ: শক্দের বহুবচন হইতেছে
চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাসের নাম হইতেছে : 'صَفَ অর্থাৎ শূন্য মাস। উক্ত মাসে আরবগণ যেহেতু যুদ্ধ ও সফরের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিত এবং উহার কারণে তাহাদের গৃহ শূন্য




চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাসের নাম হইত্ছে, ;الای , অর্থাৎ বসন্ত-ঋত্তুর দ্বিতীয় মাস। উক্ত দুই মাস যেহেতু আরবে বসন্তকাল ছিল, তাই উহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। الر! অর্থ
 এবং इইতেছে

চান্র বৎসরের পঞ্ভম মাসের নাম হইতেছে
 দুই মাসে আরবে যেহেতু বরফ জমিত, তাই উহাদিগকে টক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।


শা়েৃ সাখাবী বলেন : আগের দিনে আরবদের বৎসরের মাসণ্লি ঘুরিয়া আসিত না; বরং প্রতিটি মাস সর্বদা বৎসরের ঞকই ঋতুতে স্থির থাকিত।

আমি (গ্গন্থকার) বলিতেছি, 'শায়েখ সাখাবীর উক্ত ধারণা সঠিক নহে; কারণ, আরবদের গণনায় বৎসরের মাসগুলি চন্দ্রের সহিত সম্পর্কিত ছিল। এমতাবস্থায়, মাসগুলি বৎসরের একই ঋতুতে স্থির থাকিতে পারে না। উহারা নিশয় ঘুরিয়া আসিত। তবে মনে হয়, আরবগণ সর্বপ্রথম যে বৎসর বৎসরের মাসসমূহরে নামকরণ করিয়াছিল ঘটনাচক্রে সেই বৎসর আলোচ্য দুই মাস আরবে বরফ জমিবার কাল ছিল; তাই তাহারা উহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছিল। পরবর্তীকালে উক্ত নামের অর্থের সহিত উক্ত মাসদ্বয়ের প্রাকৃতিক অবস্থার মিল না থাকিলেও প্র’থম নামকরণের অনুকরণে উহারা উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।


وليلة من جمادى زات اندية * لايبصر العبد فى ظلماتها الطنبا
لا ينبح انكلب فيها غير واحدة * حتى يلف على خرطومه الذنبا
"বরফ জমা 'جـ، ' দেখিতে পায় না। উক্ত রাত্রিগুলিতে কুকুর একবারের বেশি ঘেউ ঘেউ করে না.। উক্ত রাত্রিতে কুকুর দেহের উপর লেজ গুটাইয়া রাখিয়া জড়োসড়ো হইয়া তুইয়া থাকে।"
 বহুবচন হইতেছে
 ।

চান্দ্র বৎসরের সপ্তম মাসের নাম হইতেছে : ترجـيب - رجب ইইতে উৎপাদিত। ইহার অর্থ সম্মান করা; رجب
 ছড়াইয়া পড়া। আরবগণ ঐই মাসে লুটতরাজের উদ্লেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। شـــــبـ شক্দের বহুবচন ইইতেছে

চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম ইইতেছে ن ن , অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাস়। আরবদেশে এই

 रইতেছে رَمْض் হইতেছে আল্লাহ্ তা‘আলার একটি নাম।’ উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উপেক্ষণীয়।

আমি (গ্গন্থকার) বলিতেছি : نیֹ, হইতেছে, আল্লাহ্ তাআআলার একটি নাম-এই মর্ম
 এর প্রথম দিকে উল্লেখ করিয়াছি।

শায়েখ সাখাবী বলেন : চান্দ্র বৎসরের দশম মাসের নাম হইতেছে উচাইয়া সংগত হইবার মাস। এই মাসে উট লেজ উচাইয়া পরস্পর সংগত হয় বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা ইইয়াছে।


চান্দ্র বৎসরের একাদশ মাসের নাম হইতেছে القَعْدُقُ
 বলিতেছি : উইার ق বর্ণটি সফর স্থগিত রাখিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ।
 উহার $\subset$ বর্ণটি



শায়েখ সাখাবী বলেন : সপ্তাহের সাত দিনের আরবী নাম হইতেছে এই :

। الاثانْبـن :
، الثـلاث: ، শদ্দটি একটি উভয়-লিঙ্গ শব্দ। উशার বহু-বচন হইতেছে | الاثالث ه الثلاثأوات

،


 |الجمعات
 শনিবার সপ্তাহহর সমাপ্তি দিন <লিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পৃব্বে আররগণ

 আরবীয় কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { ارجى ان اعبش وان يومن * بأول او بنمون او جبنز }
\end{aligned}
$$



 এই প্রসল্ে উন্নের্গ করা যাইতে পারে বে, জাহিনী যুগেও আরবের অধিকাংশ লোক বৎসরের চারি মাসকে ‘নিষ্ধি্্ মাস’ বনিয়া গণ্য করিত। কিন্ুু আরবের বাসান (البسل) নামক অকটি দল বৎঙরের আট মাসরে ‘নিষিদ্ধ মাস’ বনিয়া গণ্য করিত। উত্ত দলের উদ্দেশ্য ছিন যুদ্ধ-ব্রিহের বিকৃহ্ধে মানুভ্রের প্রতি অধিকতর কঠ্ঠারज অারোপ করা।

উপরে ‘নিষ্বিদ্ধ চারি মাস’-এর ব্যাথ্যায় ব্যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছ, উহাত আামরা দেথিয়াছি वে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ চারি মালের जন্যणম মাস ‘রজব’কে মুদার याश ग করিয়াড্থন। উক্ত মাসকে নবী কর্রীম (সা)-এর উপর্রোত্ত পরিচঢ্র পরিচিত করিবার কারণ ৫ই:


 হিসাবে পরিচিত রহহ্য়াছ্- স্সিাবে গণ্য করিত। বস্তুত রবীতা গোত্রের লোকদের ধারণা ছিন
 চিনাইবার উল্দেশ্যেই নবী করীম (সা) রজব মাসকে উপরোক্ত পরিচ্য় পরিচিত কর্যিয়াছেন।

আन्नाহ ত‘অাना বलসর্রে বারো মালের মধ্য হইতে চারিটি মাসকে ‘নিষিদ্ধ মাস’ বলিয়া যোষণা করিয়াহ্ন হজ্জ এবং উমরা পালনে লোকদ্দে নিরাপত্ত নি户িত করিবার উল্দল্যে। দূরবর্তী এলাকার লোকেরা হজ্জ করিবার উদ্দল্যে যিলকাদ মালে গৃহত্যাগ করিয়া থাকে। দীর্খ পথ পাড়ি দিতে হয় বनिয়া তাহদিগকে উক্ত মালসই গৃহত্যাগ করিতে হয়। এমতাবস্থায়
 মাসকে আল্नाহ् ত'অালা निষিক্জ মাস বनिয়া ঘোষণা কর্রিয়াছেন। যিলহজ্জ মাস হইতেছে इজ্জের কার্যাবनी সস্পাদন করিবার মাস। হাজীগণ যাহাত নিরিপপদে হজ্জের কার্যাবনী সশ্পাদন করিতে পারে, লেই উর্দল্যে উক্ত মাসকে আল্লাহ্ ত'জ্রালা নিষিধ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছ্ন। মুহাররম মাস হইতেছে হজ্জ পানন कরিবার পর হাজীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার মাস। जহাদ্রু গৃহহ থ্রত্যাবর্ত্ করিবার জন্যো পথ निরাপদ থাকা প্রল়াজন। এই
 সময়ে লোকদিগকে আল্লाহ্র घর বিয়ারত করিবার তथা উমরা भানन করিবার সুত্যাগ দিবার
 থাকে- ‘‘িষিদ্ধ মাস’ বनिয়া মোষণা কর্রিয়াছেন।
 হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাথিয়াছ্নে, উহাদিগকে ‘নিষিদ্ধ মাস’ হিসাবে গণ্য করিয়া উহাদের

প্রতি তদনুযায়ী আচরণ করাই হইতেছে আল্লাহ্ ত'আলার প্রতি সঠিক আনুগত্য এবং উহাই ইইতেছে সঠঠি পথ।
 উপর অত্যাচার করিও না। কারণ, অন্যান্য মাসের তুলনায় উক্ত নিষ্ষিদ্ধ মাসণুলিতে তুনাহ করা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য; যেমন : অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইত্রেছে হারাম শরীফের মধ্যে
 অর্থাৎ যে ব্যক্তি উহার মধ্যে থাকিয়া কোন পাপাচার অত্যাচার করিতে চাহিবে, তাহাকে আমি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইব। উপরোক্ত কারণেই ইমাম শাফিঈ (র)সহ একদল ফকীহ বলেন : নিষিদ্ধ মাসসমূহে অথবা হারাম শরীফে কেহ কাহাંকেও হত্যা করিলে তজ্জন্য অধিকতর পরিমাণে ‘দিয়াত (دی) আদায় করিতে হইবে। তাহারা অনুর্রপভাবে বলেন : কেহ নিজের মুহাররম যাহাকে বিবাহ করা হারাম, সেই নিকট আज্মীয় (ব্যক্তি)-কে হত্যা করিলে তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে দিয়াত আদায় করিতে হইবে।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন
 মাসেই পাপকার্য করিও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন
 ত'আলা বলিয়াছেন : বৎসরেরের বারো মাসের কোনো মাসেই তোমরা পাপকার্य করিও না। তবে নিষিদ্ধ চারি মাসে কোনো পাপকার্य করা অন্য কোন মাসে পাপকার্য করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। অতএব, উহার শাস্তিও অধিকতর কঠিন ও কঠোর। এইর্রপে নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত চারি মাসে কোন নেক আমল করাও আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়। অতএব; উহার পুরস্কারও অধিকতর বড় ও বেশি।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন : যদিও বৎসরের বে কোনো মাসে যে কোন সময়ে পাপকার্য তথা অত্যাচার করা অপরাধ তথাপি ‘নিষিধ্ধ চারি মাসে’ পাপকার্য ও অত্যাচার করা বৎসরের অন্য যে কোন সময় পাপকার্য ও অত্যাচার করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। এইরূপে আল্মাহ্ ত'আলা যে সৃষ্টিকে, যে সময়কে বা যে কার্যকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন।:আল্লাহ্ ত'আলা ফেরেশতাদের মধ্য হইতে কিছ্ সংথ্যক ফেরেশতাকে বার্তাবাহক হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহদিগকে অन্যান্য ফেরেশতা অপেক্ষা অধিকতর সমান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মানুষের মধ্য হইতে কিছ্ সংখ্যক মানুষকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহাদূগকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা অধিকতর সন্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মানুষের কথার মধ্য হইতে আল্লাহ্র যিকির ও ম্মরণে উচ্চারিত কথাকে তাহার অন্যান্য কথা অপেক্ষ অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর স্থান-মৃহের মধ্য হইতে মসজিদসমূহকে অন্যান্য স্থান

অপপপ্ন অধিকতর সপ্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৎসরের মাস্খলির মধ্য হইতে
 মর্যাদা প্রদান কর্রিয়াছেন। তিনি সঙ্ণাহের দিনসমূহের মধ্য হইতে জুম্ার দিনকে সঙাহের অन্যান্য দিন অপেক্ষ্ অধিকতর সশ্মান ও মর্যাদা প্রদান কর্য়াছেন। তিনি বৎসরের দিনসমূহের মষ্য इইতে নায়নাতুল কদর (শবে-কদর)-কে বৎসরের অন্যান্য দিন অপেপ্কে অধিকতর সभান ও মর্যাদা প্রান কর্রিয়াছ্ন। आামাদের সকলের কর্তব্য হইতেছে আা্ধাহ् ত'আना তাঁার বে সৃষ্টिকে যতট্রকু সम্মান ও মর্यাদা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে ততটুকু সম্মান ও মর্यাদা প্রদান
 সপ্মানিত বা লাঙ্ছিত করিবার কারণণ। ইহাই জ্ঞানিগণণর সুবিবেচিত প্রত্য়।



 সকল কাজ করাকে হারাম করা হইয়াছ, ঢোমরা উইাদিগ্রে হানাল বানাইয়া লইও না এবং
 বালাইও না, ব্যেক্ বানাইয়া লইয়াছিল মুশরিকগণ। তাহার নিজ্রেদের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিষিি্ধ মাসসমৃহকে উহাদের স্থান হইতে আগাইয়া পিছইইয়া দিত। এইজ্রপে তাহারা নিষিদ্ধ মাসসমূহ সস্পর্কিত বিধানাবनীকে লংঘে করিত। আলোচ্য আয়াতংশ্শের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্ন জারীর মুহামদ ইব্ন ইসহাক কর্ত্ণ বর্ণিত উপরোক্ ব্যাখ্যাকেই সঠিক বनिয়া গ্থণ করিয়াছেন।
 তোমরা লেইর্কপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিহ্রুদ্ধে যুদ্ধ করো। আর আনিয়া রাথিও, আল্লাহ্ মুত্তাকীদদর সহিত द্হহিয়াছেন।










মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইর্রপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করো। ইহাই উক্ত ব্যাখ্যায় যৌক্তিকতা প্রদান করে।

বস্তুত; নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইবার পৃর্বোক্ত বিধানকে আল্মাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াছাংশ দ্বারা রহিত করিয়া না দিলে এতদস্থলে তিনি কেন বলিলেন-'আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিদ্রুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, নিষিদ্ধ মাসসমূহ শেষ হইবার পর তোমরা সেইর্রপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও। মূলত উক্ত আয়াতাংশের স্বাভাবিক, তাৎপর্য এই যে, ‘আর মুশরিকগণ যেরপপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইর্প সকলে মিলিয়া ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসসমূহে এবং অন্যান্য মাসে—বৎসরের সকল মাসেই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও।'

এতদ্যতীত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ যিলকাদ মাসে কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : 'মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা) শাওয়াল মাসে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইলেন। (হুনায়েনের যুদ্ধে) নবী করীম (সা) তাহাদিগকে পরাজিত করিবার পর তাহাদের একটি দল ভাগিয়া গিয়া তায়েফে আশ্রয় নইল। নবী করীম (সা) তায়েফে গিয়া চল্লিশ দিন ধরিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চল্লিশ দিন পর তাহাদের উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লইয়া তায়েফ জয় না করিয়াই নবী করীম (সা) ফিরিয়া আসিলেন। উহা দ্মারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।'

আরেক দল তাফসীরকার বলেন- নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্গে আক্রমণ করা এখনো হারাম নিষিদ্ধ রহিয়াছে। উহা কোন আয়াত দ্বারা রহিত (منس_) হয় নাই। নিম্নোক্ত আয়াত ब্बারা নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্গে অক্রমণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় : যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
-হে মু’মিনগণ ! তোমরা আল্পাহ্র নিদর্শন স্থানসমূহের সম্মান নষ্ট করিও না; আর নিষিদ্ধ মাসের সম্মানও নষ্ট করিও না (৫:২)।

"निষিদ্দ মাস নিষিক্ধ মাসের পরিবর্তে, আর নিষিদ্ধ কার্যাবলীর প্রতিদান হইতেছে উহ'দ্রের সমতুল্য কার্य। यদি কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তবে সে তোমাদের উপর যতটুকু অত্যাচার করে, তোমরা তাহার প্রতি ততটুকু পান্টা আচরণ করিও (২ : ১৯৪)।

আল্লাহ্ ত'আলা আরো বলিতেছেন :
"निষিি্দ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হইবার পর তোমরা মুশরিকগণকে ভেখানে পাইবে, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে" (৯: ৫)।

 করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে’ রহিত করেন নাই; বাং উহাতু আল্লাহ্ ত‘আালা অতিরিক্ত
 সংघবদ্জভাবে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছ্নে। উক্ত যুদ্ধ তাহারা কখন করিবে ? বৎসরের বে কোন মালে অথবা নিষিদ্ধ মাসসমূহের বাহিরে ? -लে বিষয়ে উशাতে কিছু বর্ণিত হয় নাই। সে বিষয়ে অন্যান্য একাধিক আয়াতে বে বিধান বর্ণিত হইয়াছে, তাহ স্বভাবতই সর্বক্ষেত্রে বলবৎ রহিয়াছে।
 गাসসযূহ্হইই যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছছন। তবে উক্ত যুদ্ধ তাহা করিতে পারিবে একমাত্র তখন যখন তাহারা কাফিরগণ কর্ত্রক आক্রান্ হয়। অन्य কথায় বনা যায়-ম'মিনগণ নিষিদ্ধ মালে কাফিরগণ কর্ত্ণক আক্রাত্ত হইলে তহারা নিষিদ্ধ মাসেও কাফিররের বিরৃদ্ধে যুদ্ধ করিতে
 ব্যেন আল্gাহ পাক বলেন :

অर्थाৎ जার जাহাদের সरिত মসজ্জিদুন হারামের আওতায় নড়াই করিও না যতক্ষণ না তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তাহারাই তোমাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্তা কর (২:১১১)।
 সম্পর্কিত বে ঘটনাকে প্রথমোত্ত অভিমতের প্রবত্তগণ নিজেদের সমর্থন্ন উল্নেখ করিয়াছেন, তৎসম্ধে শেবোক্ত অভিমতের প্রবঞ্তাগ বলেন- উক্ত অবরোধ্বর ঘটনাটি ছিল হহনায়ন্রের


 অবরোধ আরার্ হইয়াছিন শাওয়ান মাসে। নবী করীম (সা) মানজানিক (পাথর নিক্ষেপকারী यत्र) ইত্যাদি দ্মারা তাহাদিগকে তাহাদদর দুপ্পে অবরুু্ধ কর্রিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অভিযানে মুশরিকদের হাতে এক্দন মূসলমান শাহাদাতও বরণ করিয়াছিলেন। লে যাহা হউক, উক্ত অবরোধ প্রায় চল্লিশ দিন স্থায়ী হইয়াছিন। রস্থলে লক্ষলীয় বিষয় এই বে, উক্ত অবরোধ নিষিদ্ধ মালের आগমলের পৃর্বে জার্ হইয়া উহা চলিতে থাকা অবস্शুয় নিষিদ্ধ মাস आসিয়া গিয়াছিন। আর নিষিদ্ধ মাসে অবরোধ আরঞ্ করা জায়েय না হইলেও পুহ্ব অবরোধকে নিষিক্গ মালে অব্যাহত রাখা নাজায়েय নহে। ইश ৮কটি প্রমাণিত বিষয়। এই বিষয়টির অনুহপপ বহ সংখ্যক

 বিষয়ে বিস্তেরিতত্রপপে আনোচনা কর্রিয়াছি।

#     

৩৭. এই বে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কেবল কুফন্রীর বৃদ্ধি করা যাহা ঘারা কাফিরদিগকে বিज্রান্ত করা হয়। ঢাহারা কোন বeসর উহাকে বৈধ করে এবং কোন বৎসর্র অবৈ४ করে
 जনত্তর आল্লাহ যাহা নিষিদ্ধ কর্রিয়াছেন ঢাহা হালাল কর্রিতে পারে। তাহাদের মন্দ কাজ্খনি जাহাদের জন্যে শোভনীয় করা হইয়াছ্; আাল্লাহ কাফির্র সশ্প্রদায়ক্কে সৎপথ প্রদর্শন করেন ना।

ঢাফ্সীর : অত্র আয়াতে আল্gাহ তাআলা হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া নইইবার কার্ব্যের পতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। মুহারুরম মাস হইতেছে जন্যাতম ‘হারাম’ মাস। জাহিনী যুণে মুশরিকগণ মুহারুরম মাসেও যুদ্ধ-বিহহ করিত। এইল্রপপ তহারা আল্লাহৃর বিধানের বির্ণ্ৰে উহাকে হানান করিয়া নইত। তহারা কোন বৎসর উহাকে হানাল বানাইত এォং কে小ে বৎসর উহাকে হারাম বनিয়া মান্য করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা তৎ কর্ত্ণক হারাম বनिয়া ঘোষিত মাসকে মুশরিকদ্রর হানাল করিয়া নইবার টপরোক্ত কার্ৰ্রে প্রতি निन्या প্রকাশ করিয়াছ্নন।

মুশরিকগণ ছিন বিনা কারণে পারম্পরিক দন্দ--কনহ ও যুদ্ধ-বিগহে লিঞ্ একটি বর্বর ও जসভ জাতি। এক সজ্গে তিন মাস ধরিয়া যুদ্ধ-বিशহ হইতে বিরত থাকা তাহাদের বর্বর அবৃত্তির বিরোখী ছিন। এই জন্যে তাহারা জাহিনী যুণে মুহার্রম মাসকে যাহা অন্যতম হারাম মাস ছিন- হালাল করিয়া লইত। জাহिনী যুগে হারাম মাসকে মুশরিকদ্দর হালাन করিয়া



$$
\begin{aligned}
& \text { لقد علمت معذُّ بانَّ قومى - كرام الناس ان لهـ كـراما } \\
& \text { السنا الناسئين على معد - شهور المل نجلملها حرام النا }
\end{aligned}
$$

 তাহদের মধ্যে অন্লেক সশ্यানিত লোক রহিয়াছেন।' আমরা कি হারাম মাসকে পিছছইয়া দিয়া হারাম মানেই মাআদ গোত্রে উপর আক্রুমণ চালাই নাই ? আघরা आবার হালাল মাসকে হারাম মাস বানাইয়া থাকি। आयরা কি কোন গোত্রের নিকট ইইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করি নাই ? आর आयরা কি কোন গোত্রের উপর আা্রমণ চালাই নাই ?’

ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে আনী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : জাহিনী যুগে জুনাদা ইব্ন আওফ ইব্ন উমাইয়া কিনানী নামক একটি লোক প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে আসিত। তাহার উপনাম ছিল আবূ সুমামা। সে লোকদিগকে বলিত : ‘শুন হে ! আবূ সুমামার কথার বিরোধিতা করিতে পারে এমন কোন লোক নাই; আবূ সুমামার কথায় দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। ఆন হে ! এক বৎসর মুহারর্ম মাস ‘হালাল’ হॅইবে এবং সফর মাস ‘হারাম’ হইবে; অন্য বৎসর মুহার্রম মাস হারাম হইবে এবং সফর মাস হালাল ইইবে।' লোকে তাহার কথা অনুসারে মুহার্রম মাসকে এক বৎসর হালাল এবং অন্য বৎসর হারাম বানাইত। মুহার্রম মাসের ‘হুরাত (নিষিদ্ধ হওয়া)’-কে এরূপে পিছাইয়া দিবার বিষয়কেই আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে বর্ণনা করিয়াছেন :
 ছাড়া অন্য কিছু নহে।)’

ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে আওফীও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে লায়েস ইব্ন আবূ সুলায়েম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন : জাহিনী যুগে কিনানা গোত্রের একটি লোক গাধার পিঠঠ সওয়ার হইয়া প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে আসিত। সে লোকদিগকে বলিত—‘হে লোক সকল ! আমার কথার বিরোধিতা করিতে পারে অথবা উহাতে দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। আমি যাহা বলি, তাহা অনড় থাকে। ఆন, এই বৎসরের জন্যে আমি মুহাররম মাসকে হারাম এবং সফর মাসকে হালাল করিলাম।' পরবর্তী বৎসর সে অনুর্পপ ভূমিকা প্রদান করিয়া বলিত : এই বৎসরের জন্যে মুহার্রম মাসকে হালাল এবং সফর মাসকে হারাম করিলাম।' মুজাহিদ বলেন : তাহারা যে বৎসরের মুহাররম মাসকে হালাল করিয়া লইত, সেই বৎসরের সফর মাসকে তাহারা হারাম করিয়া লইত। এইর্ধপে তাহারা হারামকে হালাল করিয়া লইত এবং সমগ্গ বৎসরে হারাম মাসের সং্য্যা মোট চারিটি করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম মাস বানাইয়া লইত। সমগ্র বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার উদ্দেশ্যে হালাল মাসকে তাহাদের হারাম করিবার বিষয়টিকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতাংশে ঊল্লেখ করিয়াছেন :

जर्थाৎ তाशারা আল্লাহ্ यে সকन মাসকে হারাম कরিয়াছেন, তাহাদের সংথ্যা পৃর্ণ করিবার উক্mেশ্যে হালাল মাসকে হারাম করিয়া লয়।'

আবূ ওয়ায়েল, যাহ्হাক এবং কাতাদা হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাথ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের্য ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ় ইব্ন আসলাম বলেন : 'জাহিনী যুগেও লোকে নিষিদ্ধ মাসে লুটরাজ ও যুদ্ধ-বিপ্রেহ করিতত না। এমনকি নিষিন্ন মাসে কেহ স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইলেও তাহার প্রতি হাত বাড়াইত না। এক সময়ে উক্ত অবস্থার পর্রিবর্তন আসিল। जক্দা কিনানা গোত্রের কালাম্মাস নামক জনৈক ব্যক্তি মুহার্রম
 মাস! সে বলিন : এই বঙসর আমরা উহাকে পিছইয়া দিব। এই বৎসর মুহার্রম ও সফ্র-উত্য মাসই সফর মাস। आাগমী বৎসর আমরা উহাকে কাযা করিব। आপামী বৎসর
 পরবর্তী «ৎসরের সফ্র মাস পর্য়্ত পিছাইয়া দেওয়াকে আলোচ আয়াতে জাল্লাহ্ ত'জালা


 বৎসরের বে কয় মাসকে 'হানাম' করিয়াহেন, তহারা বৎসরে সেই কয় মালের সংখ্যাচি পৃর্ণ করিবার জন্যে হানাল মাসকে হারাম করিত।' উক্ত আয়াতাশশ ছ্বারা প্রমাণিত হহ বে, 'মুশরিকগণণ হারাম মাসকে হালাन এৃং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়া বeসরের হারাম মালের সংथা চারিটিই রাখিত। কিন্মু, উপরোক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ভে, মুশরিকগণ এক বeসরে তিন মাসকে এনং আরেক বৎসরে পাচ মাসকে হারাম বানাইত। উক্ত ব্যাখ্যা টপরোত্ত আয়াতংশের বিরোধী।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অপপক্স অধিকতর জ্রান্ত অকটি ব্যাখ্যা ইমাম আবদুর রায়্যাক (র) ... মুজাহি (র) হইচে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ ত'জানা যিলহজ্জ মালে হজ্জ করা ফর্য কর্যিয়াছে। অথচ জহহনীী যুগে মুশরিকগণ যিলহজ্জ মাসকে মুহররমম মাস নাম দিয়া যথারীতি মাস্ণলির নাম এইজ্রপ বनिত-_মুহার্木ম, সফ্র, রবিউল আউয়াল, যিলকাদ ও

 উহাকে তাহারা উন্নেখ করিত না। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহজ্জ মাসকে সফর মাস নাম দিত। পরবর্তী বеসর তাহানা রজব মাসকে ‘জামাদিউন-আাখরী মাস নাম দিত। পরবর্তী

 পরবর্তী ধৎসর তাহরা যিলহজ্জ মাসকে যিনকাদ মাস নাম দিত। পরবর্তী ধৎসর তাহারা
 উহার নাম ছিন বিলহজ্জ। অতঃপর তাহারা পুন্রায় উপর্রোত্ত নিয়েমে মাসসমৃহের নাম পরিবর্তন কর্রিয়া বিতিন্ন বৎসরে বিতিন্ন মাসকে যিলহজ্জ মাস নাম দিয়া লেই মাসে হজ্জ করিত। তবে তাহারা எকই মাসক্কে দুই বৎসর ধরিয়া যিলকাদ মাস নাম দিয়া দুই বৎসর ধরিয়া উহাতে হজ্জ করিত। হিজরী নবম সনে জবৃ বকর সিদীক (রা) ব্যে হজ্জ কর্রিয়াছিনেন, উহা প্রকৃত পক্সে
 হজ্জ করিত। হिজরী অষম ৩ নবম সন ছিল যিলকাদ মালে মুশরিকদের হজ্জ করিবার দুইঢি
 করিবার হ্বিতীয় বৃসর। হিজরী দশম সনে নবী করীীম (সা) যথন বিদায় হজ্জ করেন, তখন

ঘটনাচক্রে মুশরিকদের হিসাব অনুযায়ীও যিলহজ্জ মাসে হজ্জ পড়িয়াছিল। বিদায় হজ্জে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বক্তৃতায় নবী করীম (সা) উপরোক্ত বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন ;

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض
আল্লাহ্ বে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন যামানা যে অবস্থায় ছিল, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে এখন সেই অবস্থায় আসিয়াছে।

মুজাহিদের উক্ত বর্ণনাও সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য নহে। মুজাহিদ বলিয়াছেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জ করিয়াছিলেন যিলকাদ মাসে।' বস্তুত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যিলকাদ মাসে হজ্জ করেন নাই বরং তিনি হজ্জ করিয়াছিলেন যিলহম্জ মাসে। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জের দিনকে يوم الـج الاککبـر (হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :

অর্থাৎ আর হজ্ছের বৃহত্তম কার্যের দিন আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসৃলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হইতেছে বে, আল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূল মুশরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে দায়িত্বম্তক্ত (৯:৩)।

উক্ত ঘোষণা হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার হজ্জ যিলকাদ মাসে পালিত হইলে উহা আদৌ সহীহ হইত না। অথচ উপরোক্ত আয়াতে দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার হজ্জের দিনকে بَجْ الْتْجَ (হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছ্নে। ঢাঁহার হজ্জ যিলহাজ্জ মাসে পালিত না হইলে আল্লাহ্ ত'আলা তাহার হজ্জের দিনকে উপরোক্ত নামে অভিহিত করিতেন না।

আলোচ্য আয়াতে আন্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। জাহিনী যুগে মুশরিকগণ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিত, কিন্তু উহাকে পিছাইয়া দিবার জন্যে বৎসরের মাসগ্গিকে ঘুরাইয়া দিবার এবং একই মাসে দুই বৎসরে দুইটি হজ্জ করিবার ব্যবস্থা করিয়া ৪ৎসরের সকল মাসকে হজ্জের মাস বানাইবার কোন প্রয়োজন মুশরিকদের ছিল না। তাহারা যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে অপরিবর্তিত রাখিয়া নিষিদ্ধ মাস ‘মুহার্রমকে’ পিছাইয়া দিয়াই উহা সহজে করিতে পারিত। আর তাহারা করিয়াছিলও তাহাই। তাহারা এক বеসর মুহার্রম মাসকে পিছাইয়া দিত অর্থাৎ উহাকে হালান বানাইয়া উহার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম दানাইত। পরবর্তী বৎসরে তাহারা মুহার্রম মাসকে যথাবিষি ‘হারাম মাস’ হিসাবে মান্য করিত। উহাই ছিল নিষিদ্ধ মুহার্রম মাসকে তাহাদের হালাল করিয়া লইবার সহজ পথ আর তাহারা উক্ত সহজ পথকেই গ্রহণ করিয়াছিল।

মুজাহিদ (র) انَّالزمَن قد الستدار এই হাদীসের যে जর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্थ নহে। উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্থ ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। উহার

সঠিক ও সহীহ্ অর্থ হইতেছে এই : ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছছন, সেইদিন যামানা বে অবস্থায় ছিল, এখন উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিবার দিনেই বৎসরের মাসের সংখ্যা বারো নির্ধারিত করিয়াছেন এবং উহাদের মষ্য হইতে নির্দিষ্ট চারিমাসকে নিষিদ্ধ মাস বানাইয়াছেন। জাহিলী যুগে মুশরিকগণ আল্লাহ্র উক্ত বিধানকে অমান্য করিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত় হইবার পর আল্লাহ্র উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হইল। এইর্গপে যামানা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির কালে যে অবস্থায় ছিল, নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।' আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যে তিনি বলেন : বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) আকাবায় থামিলেন। তাহার সম্মুথে একদল মুসলমান সমবেত হইল। নবী করীম (সা) আল্ধাহ্ তা‘আলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন। বক্কৃতায় তিনি ইহাও বলিলেন : 'আর নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়া শয়তানের কাজ। উহা কুফরকে বৃদ্ধি করে। কাফিরগণ উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। তাহারা নিষিদ্ধ মাসকে এক বৎসর হালাল বানাইয়া লয় এবং আরেক বৎসর হারাম হিসাবে পালন করে।’ ইব্ন উমর (রা) বলেন, মুশরিকগণ এক বৎসর মুহার্রম মাসকে হারাম মাস হিসাবে এবং সফর মাসকে হালাল মাস হিসাবে পালন করিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্রম মাসকে ‘হালাল মাস’ বানাইয়া লইত (এবং তৎপরিবর্ত্ সফর মাসকে হারাম মাস বানাইত)।'

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক স্বীয় সীরাত পুস্তকে জাহেনী যুগে মুশরিকদের হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইবার বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন : 'জহিলী যুগে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিয়াছিল তথা হারাম মাসকে হানাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়াছিন, তাহার নাম হইতেছে কালাম্মাস। তাহার আরেক নাম হইতেছে হহযায়ফা। অর্থাৎ হুযায়ফা ইব্ন আব্দ্ ফকাইম ইব্ন আদী ইব্ন আমির ইব্ন সা‘লাবা ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলইয়াস ইব্ন হুযার ইব্ন নাযার ইব্ন মাআদ ইব্ন আদনান। কালাম্মাসের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আব্সাদ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কনাআ ইব্ন আব্বাদ, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইমাইয়া ইব্ন কলাআ, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আওফ ইব্ন উমাইয়া এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবূ সুমামা জুনাদা ইব্ন আওফ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। শেযোক্ত ব্যক্তির সময়েই ইসলাম কায়েম হইয়া জাহেনী যুগের উপরোক্ত ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয়া আল্লাহ্ তাঅলা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাকে প্রবর্তিত করিয়াছে।

জাহিনী যুগে লোকেরা হজ্জ সপ্পন্ন করিয়া উক্ত আাবূ সুমামা ইব্ন আওফের নিকট সমবেত ইইত। সে তাহাদের সম্মুখে বক্কৃতা প্রদান করিত। বক্তৃতায় সে রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ এই তিন মাসকে হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত। মুহার্রম মাসকে সে এক বৎসর হালাল মাস বলিয়া এবং এক বৎসর হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত। সে যে বৎসর উহাকে হালাল মাস বলিয়া ঘোষণা করিত, সেই বৎসর সে উহার পরিবর্ত্রে সফর মাসকে হারাম বলিয়া ঘোষণা

করিত—यাহাতে বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা চারিটিই থাকে। এইরূপে সে আল্মাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইত। আল্লাহৃই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

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

৩৮. হে মু’মিনগণ ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ়র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভৃতলে ঔঁঁকিয়া পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর।
৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্দুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা ঢাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফ্সীর : আয়াতদ্ময়ে আল্লাহ্ তা‘লা জিহাদ বিমুখ মু’মিনদিগকে তিরষ্কার ও ভৎসনা করিতেছেন। হিজরী নবম সানে নবী করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার মুসলমানদিগকে তাবুকের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন। তখন ছিল ফল পাকিবার মৌসুম এবং প্রচণ গ্রীণ্ষের ঋতু। এই অবস্থায় কেহ জিহাদে অংশশ্রহণ করিলে তাহাকে বিরাট আর্থিক ক্ষতি এবং দুঃসহ দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই উহা করিতে হইত। এতদসত্ত্তে পবিত্রাত্মা সাহাবীগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের-ডাকে সাড়া দিয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন। পঙ্গান্তরে উপরোল্লেখিত কারণে কিছू সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহ করা হইতে বিরত রহিন। আয়াতদ্বয়ে আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভৎসনা করিয়াছেন। যাহারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিল, আল্লাহ্ ত‘আলা এই সূরার বিভিন্ন আয়াতে তাহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতদ্বয় উহাদের মধ্য হইতে প্রথম দুই আয়াত।

অর্থাৎ ‘হে মু’মিনগণ! তোমাদিগকে ঘখন আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিতে ডাক দেওয়া হয়, তখন কেন্ো তোমরা ডাকে সাড়া না দিয়া গৃহের আরাম-আয়েশকে আাঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া

থাকে ? তোমাদূর কী হইন বে, তোমরা আখিরাত্র সুদের পরিবর্তে দুনিয়ার সুখক্ গ্রহণ করিয়াছ ? বস্থুত আখিরাতের সুখের পরিমাণের তুননায় দুনিয়ার সুখের পরিমাণ অতি সামান্য।

ইমাম आহমদ (র্) মুস্তাওরিদ নামক ফাহ্র গোর্রীয় জনৈন সাহাবী (রা) হইঢে বর্ণনা

 শাহাদাত আসুলের পতি ইশারা করিয়াছ্ছেন-ডুবাইয়া দিল। ডুবানা আসুলে যতটুকু পানি नাগিয়া থাকে, সমুদ্দের সমগ পানির তুননায় উহার পর্রিমাণ ফতটুহু, আখিরাত্র তুননায়


ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ ঊসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : এক্দা
 বক্ুুদের নিকট ঐনিয়াছি বে, অপनि বলিয়া থাকেন, आমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে
 বর্ণনা कि সण্য? आব̨ হহায়া (রা) বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে উशাতে বলিতে

 তিনাওয়াত কর্য়া খনাইলেন :

隹 তুলনায় ইহর্লৌকিক সুথের উপকরণ অত্ সামান্য।

বস্তুত দুনিয়ার বয়সের ব্যে অংশ পিছলে চলিয়া গিয়াছে এবং ব্যে জংশ সামনে রহিয়া


 তুলনায় দুন্নিয়ার সুখের উপকরণণর পরিমাণ হইতেছে ভ্রমণকারী ব্যক্তিন পাথথয়র ন্যায় অতি সागान्ग।

आযীय ইব্ন জাবূ হাশিম তহার পिতা অবূ হাবিম হইতে বর্ণনা করেন বে, আবদুল आयীয ইব্ন মারওয়ান মৃত্যুকালে লোকদিগকে বলিলেন : বে কাফন পরাইয়া आমার লাশ
 তহার কাফন্থানা তাহার নিকট আলা হইলে তিনি উহার পতি তাকাইয়া বলিলেন : দুনিয়ার বিপুন সশ্পত্রির মধ্য ইইতে তুু এইট্রকই আমি সক্গে লইয়া যাইতেছি, অতঃপ্র তিনি অন্যদিকে

 আমরা তোমার বিষয়ে নিচ্য় প্রতারণার মধ্যে পড়़য়া রহহিয়াছি।
 কঠ্ঠার শাস্তির বিক্রুদ্ধে সর্ত্ক করিয়া দিত্তেছে। তিনি বনিতেছেন——হে মু’মিনগণ! যদি

ইবনে কাছীর 8 র্থ - ৭৬

তোমরা জিহাদে না যাও, তবে আল্লাহ তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন আর তিনি নিজের দীনের সাহায্যের জন্যে তোমাদের পরিবর্তে অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। বস্তুত তোমরা জিহাদে না গেলে উহাতে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি হইবে না।। কারণ, আল্লাহ্ সব কিছ্ করিতে পারেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) আরবের একটি গোত্রকে জিহাদে যাইবার জন্যে ডাক দিলেন; কিন্তু তাহারা উহাতে সাড়া দিল না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অনাবৃষ্টিজনিত আকালের মধ্যে ফেলিলেন। উহাই হইল তাহাদের জিহাদে না যাইবার শাস্তি।
 অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। এইর্রপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
"আর यদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদিগকে ছাড়া অন্য অ‘ক জাতিকে আনিবেন। অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় ইইবে না" (৪৭ : ৩৮)।
 সাহায্য না লইয়া-ই তাঁহার দীনের শক্রদদের বিরুদ্ধে দীনকে সাহায্য করিতে পারেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরামা, হাসান এবং যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন :
 وَآنْفُسُمُ فِى سَبِّْلِ اللُّه
(जোমরা ক্ষুদ্র দলে এবং বৃহৎ দলে বাহির হইয়া পড়ো এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের
 ( মু’মিন রহিয়াছে, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না যাইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার অনুমতি নাই) এই আয়াত—মোট এই তিনটি আয়াতকে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত (منسوخ) করিয়া দিয়াছেন :

মু’মিনদের সকলেই বেনো এক সঙ্ছে জিহাদে বাহির না হয়। তাহাদের প্রতিটি ঘর হইতে কতেক লোক বেনো জিহাদে বাহির হয় (৯ : ১২২)।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত অভিমতকে ভ্রান্ত বলিয়া আথ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- 'প্র’থমোক্ত আয়াত তিনটি নবী করীম (সা) যাহাদিগকে জিহাদে বাহির হইবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন ওধু তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত। জিহাদে বাহির হওয়া শধু তাহাদের প্রত্যেকের জন্যে ফরয ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে বাহির হইত,

তবে তাহার প্রতি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য ছিন ও থাকিবে। ইমাম ইব্ন জারীর কর্ত্রক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। আল্লাহৃই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

80. यদি তোমরা তাহাকে সাহাय্য না কর, তবে স্যরণ কর, আল্লাহ্ তাহাকে সাহাय্য করিয়াছিলেন। যখন কাফিরগণ তাহাকে বহিষার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুই জনের একজন, যখন ঢাহারা উভয় హুহার মধ্যে ছিল; সে তখন ঢাহার সংগীকে বলিয়াছিল, বিষন্ন হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সংগ়ে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্য বাহিনী ঘ্মারা যাহা তোমরা দেখ নাই। বস্তুত তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন; আল্লাহুর বাণীই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাহাय্য না করিলে আল্লাহ্ তাঁহাকে অন্য পন্থায় সাহায্য করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ সকল ক্ষমতার অধিকারী। ইতিপৃর্বেও তিনি তাঁহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যমে ছাড়াই সাহায্য করিয়াছেন। মুশরিকগণ যখন তাঁহার রাসূলকে দেশত্যাগী করিয়াছিল এবং তাঁহার রাসূল যথন স্বীয় সাহাবী আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-সহ গিরিকুহায় আশ্রয় লাইয়াছিলেন, তখন তিনি তোমাদের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত ইইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তখন ফেরেশতাদের সাহায্যে স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরৃপেই তিনি স্বীয় কালেমাকে কাফিরের কালেমার উপর বিজয়ী করিবারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
 تَحْزْنْ انَ اللَّهَ مَعْنَا
অর্থাৎ ইতিপৃর্বেও আল্মাহ্ তাঁহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যচে ছাড়া অন্য পন্থায় সাহায্য করিয়াছেন। যখন মক্ধার মুশরিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, তাহারা আল্মাহ়র রাসূলকে হয় হত্যা করিবে, না হয় কারারুুদ্ধ করিয়া রাখিবে আর না হয় নির্বাসিত করিবে, আর আল্লাহ্র রাসূল যখন স্বীয় বিশ্বস্ততম ও প্রিয়তম সহচর আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)-সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী (ছাওর ছুর) পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থ!ন করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, মুশরিকদের সক্ধাनী দল তাহাদিগকে ฆুঁজিয়া না পাইয়া এই তিন দিনে ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহারা
 বকর এই আশৎকায় উৎকন্ঠিত ছিলেন ভে, মুশরিকদ্দর সক্ধানীদলের কেহ তাহদের ল্খাজ পাইলে মুশরিকদের হাতে আল্লাহ্র রাসূল কষ্ঠ পাইবেন। এই কারণে আল্লাহ্র রাসূল ঢহাকে
 সারকথা এই বে, আল্ঠাহ্র রাসৃলের ঊপরোল্gেখিত কঠিন বিপদের সময়ে আল্gাহ কোন মনুুেের মাধ্যম ছড়় স্বীয় কুদরতে অन্য মাধ্যম্ তাহার রাসৃনকে সাহায় করিয়াছিলেন। এইরাপে
 করিতে পারেন।

ইমাম আহমদ (র) ... অবৃ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াহ্নে বে, তিনি বলেন : আমরা যখন গিরি-چহায় লুকাইয়া রহিয়াছিনাম, তখন আমি নবী কনীী (সা)-কে বলিলাম, মুশরিকদ্রর সক্木ানীদলের কেহ যদি নিজের পাফ্যের পাতার দিকে তাকায়, তবে সে নিষ্য় जাহর পাফ্যে নীচে আমাদিগকে দেথিয়া ফেলিবে। নধী করীম (সা) বলিলেন : হে আবূ বকর! यে দুইঢি লোকের সহিত তৃতীয় হিসাব্ আল্gाহ রহিয়াছ্ন, তাহাদের সম্ব<্ধে তোমার ধারণা কী ? উত্তু রিওয়াৰ্যেতকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র)ও বর্ণনা করিয়াছছন।


 পদবাচ্য হইতেছেন আন্লাহ্র রাসূল। তদনুসারে আয়াতাহশশর जর্থ হইত্ছে এই : তখন आন্লাহ তাহার রাসৃলের উপর প্রশান্তি নাযিন করিলেন। কেহ কেহ বলেন : উহার পদ-বাচ্য ইইত্ছেন আব̨ বকর সিদ্দীক (রা)। ত্নুসারে আয়াতাংশশরি অর্থ ইইতেছে এই : তথন
 শেবোক ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা) এমু৷ তাফস্সীরকার ইইতে বর্ণিত হইয়াছহ। তহারা বলেন, নবী করীী (সা)-এর জ়ত্তরে পুর্ব ইইতেই প্রশাঙ্তি বিদ্যমান ছিল। অতএব তাঁার অন্তরে তখন আল্লাহ ত'অালার প্রশাত্তি নাযিল করিবার প্রল্যাজন ছিল না।

আমি (থ্থকার) বলিতেছ্-নবী করীম (সা)-এর অন্তরে পৃর্ব হইতেই প্রশান্ত্থি বিদ্যমান থাকা সভ্ভেও সেই সম<্যে তাহার অন্তরে আল্gাহ্ ত'জানার তরফ হইতে বিশেব প্রাা্তি নাযিল হওয়া অসস্ব ছিন না।

 পরাজিত করিলেনে। जার্র আল্লাহ় কালেমা বিজয়ীई রহহ্যা|ছে।

ইব্ন जাব্কাস (রা) বলেন : কাফিরূদের কালেমা হইতেছে ‘শিরক’ এবং জাল্লাহ্র কালেমা


जাবূ মূনা आশ‘জারী (রা) হইঢে বুথারী শরীফফ এবং মূসনিম শরীফফ বর্ণিত রহহিয়াছে বে,


ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ণ দেখাইবার জন্যে; এক ব্যত্তি যুদ্ধ করে গোত্রীয় বিদ্রেষের কারণে এবং
 शইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : বে ব্যক্তি আান্वাহ্র কালেমাকে বুলন্দ ও বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধই হৃতেছে অা্লাহ্র পথথ কৃত যুদ্ধ।
 বান্দাদিগক্ক সাহায্য করিনার ক্ষমতার অধিকারী। যাহারা তাহার কালামকে आাঁকড়াইয়া থাকে, তিনি তাহাদিগকে সাহাय্য কর্য়া থাকেন। তাহারা অত্যাচার্রিত হয় না। তিনি স্বীয় কথায় ও কাজ্জ প্রজ্ঞান।

8১. অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হাক্কা অবস্থায় হউক অথবা ভারী অবস্থায় এবং সং্গ্পাম কর আল্লাহুর পক্ষে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্রারা । উহাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, यদি তোমরা জানিতে।

তাফ্সীর : সুফিয়ান সাওরী (র) আবুয-যোহা মুসলিম ইব্ন সবীহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন


হাযরামী (রা) হইইতে সুলায়মানের সূত্রে মু’তামির (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক দল সাহাবীর ব্যাপারে এই আশংকা ছিল যে, তাহাদের কেহ অসুস্থ এবং বৃদ্ধ হইয়া পড়িবার দরুন়্ বলিবে, আমি জিহাদে যাইতে সমর্থ নহি। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন।
 বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত বাহির হইবার জন্যে মু’মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। উহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা ধনী-নির্ধন, অভাবী-নিরভাব—সকল মু’মিনকে নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ (হিজরী নবম সনে সংঘটিত) তাবুকের যুদ্ধ্ধ নামে পরিচিত।

আলী ইব্ন যায়েছ় (রা) ... আনাস (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবূ
 বাহির হও। আবূ তালহা (র্রা) আরো বলিয়াছেন, উক্ত আয়াত্তে আল্লাহ্ তা‘আলা জিহাদে যাওয়া সকলের জন্যে ফরয করিয়াছেন। তিন্নি কাহারো জন্যে 'ওযর বা অসুবিধা जেখাইয়া জিহাদে যোগদান করা হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ রাখেন নাই। আনাস (রা) বলেন : উক্ত্ আয়াতের্ উপরোক্ত ব্যাথ্যা বর্ণনা করিবার পর আবূ তালহা (রা) শাম দেশে গিয়া জিহাদ় করিতে করিতে শহীদ হইয়া যান।

অন্য অক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে : একদা আবূ তালহা (রা) সূরা বারাজত তিলাওয়াত


আা্ধাহ্ তঅালা আমাদ্র বৃ⿸্ধ ও যুবক সকলকে জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন। হে আমার পুত্রগণ ! তোমরা আমার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সররাম ও দ্র্যাদি জোগাড় করো। आমি জিহাদ যাইব। তাহার পুত্রগণ বলিল : ज़ाল্লাহ আাপনাকে রহহ করুন্ন। আপনি নবী করীী (সা)-এর ইত্তিকান পর্যד্ত তাঁার্র সহিত থাকিয়া জিহাদ কর্য়য়াছেন। जতঃপর জাবূ বকর সিদীক (রা)-এর ইত্তিকাল পর্যন্ত তাহার সহিত থাকিয়া জিহাদ কর্রিয়াছ্ন। অতঃপর উমর ফার্কক (রা)-এর ইত্তিকান পর্যত্ত তাহার সহিত थাকিয়া জিशদ করিয়াছেন।

এখন আর আপনাকে জিহদে যাইতে হইবে না। আমরা আপনার পক্ষ হইতে জিহাদ্দ यাইব। অবৃ তাनহ (রা) উহা মানিলেন না। তিনি সমুদ্র পথথ জিহাদে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ইত্তিকান করিলেন। जহার সभীগণ নয় দিনের মধ্যে সমুক্রে কোন মীপের সক্ধান পাইলেন না। তাই এই কয়্রিন ধন্রিয়া তাহার লাশকে তাহারা জাহাজেই রাথিয়া দিলেন। নয় দিন পর তাহারা সমুc্রের একটি ম্যীপের সभ্ধান পাইলেন এবং তাহাকে তথায় দাফন করিলেন। এই নয় দিনে আবূ তালহা (রা)-এর লাশ অবিকৃত রহহ্যিয়িল।

আবূ তাनহ (রা)-এর ন্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরামা, आবূ সালিহ, হাসান বসরী,

 জিহাদ্দ বাহির ₹ও।
 বৃ⿸्ধ, ধनী-নির্ধন সকনেইই জিহাদ বাহিন হও।
 লোক সকনেই জিহদদ বাহির ৃও।

ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, ইবৃন জাব্মাস (রা) বলেন :
 ব্যাथ্যা বর্ণলা করিয়াঁ়া।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবী নাজীহ্ বর্ণনা করিয়াছেন বে, 'মুজাহিদ বলেন : একদা কিছু সংখ্যক সাহাীী বनिলেন, आমাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক, দরিদ্দ লোক এবং পেশাজীবী লোক






আলোচ আয়াতের বে সকন ব্যাথ্যা ঊপরে বর্ণিত হইয়াহ,, উহার প্রতেকিি ব্যাথ্যার
 করিয়াছেন এবং সকন মুসলমানকেই জিহাদ বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত মূল কথাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র) বলেন : ‘রোম’ শহর জয় করিবার জন্যে
 আরূঢ়) এবং এই সকল উপকূলীয় অঞ্চল জয় করিবার জন্যে মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে হাটিয়া (ثقـلـ পদব্রজে গমনকারী)। ইমাম আওयাঈ তাহার উক্তিতে আলোচ্য আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি ইপ্পিত করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব, আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ তাফসীরকার হইতে বর্ণিত হইয়াছে বে, তাহারা বলেন : আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত (منســخ)
 লোক জিহাদে বাহির হয়।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে আলোচনা করা হইইবে।
 জিহাদে বাহির হও। সুদ্দী (র) আরো বল্লেন : সেই সময়ে (অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতিরকালে) একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিহাদ্ না যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলা হয় উক্ত সাহাবী হইতেছেন—মিকদাদ (রা)। তিনি স্যুলকায় বিরাট বপু লোক ছিলেন। তাহার উক্ত অনুমতি প্রার্থনার ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল : وُثقَالاً

সুদ্দী (র) বলেন : উক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান পালন করা মুসলমানদের পক্ষে কষ্ঠকর হইল। ইহতত নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ ত'আলা উহাকে রহিত (منسو) করিয়া দিলেন :
 نَصْحُوْا للَّه ورَسُوْلْ
"याহারা দুর্বল, याহারা পীড়িত এৰং যাহারা (যুর্ধে যাইবার) খরচ জোগাড় করিতে পারে না, এই সকল नোকের যুদ্ধ না যাওয়া অপরাধ হইবে না - यদি তখन তাহরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুকৃলে কাজ করে" (৯ : ৯১)।
 आनসারী (রা) নবী করীম (সা)-এর সহিত বদরের যুক্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি অকটি যুদ্ধ ছাড়া সকন যুc্জেই নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বলেন : আল্ধাহ্

 অनুসার্র জ্शিাদ বাহির হওয়া আমার উপরও ফর্ব।

ইব্ন জারীী ... অাবূ রাশিদ হাররানী হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন ভে, তিনি বলেন : একদা आমি নবী করীীম (সা)-এর অশ্ষরোহী যোছ্ঞা মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। সেই সময়ে তিনি হি্যেন ( ) নগর্র মুদ্রা ব্যবসায়ীদ্দর একটি কাঠের সিন্দুকের

ঊপর উপবিষ্ঠ ছিলেন। বার্ধক্যে তাহার গায়ের চামড়া চিলা হইয়া গিয়াছিন। এই অবস্शায়.তিনি

 তিনি বनिলেন : আমাদদর নিকট আল্লাহ্ ত'অানা সৃরা-ই বুউছ (লেনাদলসমূহ সস্পক্কিত সৃরা)


 ইব্ন. आমর এর সহিত উফ্স্সৃস নামক এলাকায় जবস্থিত জারা|্জো নামক স্शানের দিকে রওয়ানা হইনাম। आমাদদর বাহিনীতে আমি দামমপক্বাসী অত্য় বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইনাম। তাহার ভ্রুুগল চক্ষুদ্যের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তিনি উটের পিটঠ চড়িয়া
 আপনাকে অক্ষম বানাইয়াছেন। এখন আপনি জিহাদে না গেলে তো ওনাহ্গার হইবেন না।’




 ম্যরণ রাঁv এবং আল্ধাহ ছাড়া অन্য কাহাকেও ইবাদত করে না।

## 

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জান-মাল দিয়া আা্ধাহ়র পてে জিशাদ করো; উহা তোমাদের
 তবে উহা বুঝিতে পারিবে। জান-মান দিয়া জাল্লাহ্র পথে জিহা করা জু’মিনের জন্যে দूनिয়াতে কন্যাণকর এইক্রপে বে, সে জিহাদের জন্যে ব্যয় করে সামান্য অর্থ আর লাভ করে


 এই দায়িত্ গহণ করেল বে, লে यদি জিহাদে শহীদ হয়, তবে তিনি তাহাক্কে আন্নাতে দাহিন
 আথিরাতের বিপুল নিয়াম্তের অধিকারী হইবে।

অন্নুส্রপजাবে অনাত্র আল্gাহ ত'জ্লা বनিত্ছেন :


"যুদ্ন করা তোমাদের নিকট অপসলনীয় হইলেও উহা ঢোমাদের উপর ফরয করা হইয়াছে। তোমরা একটি বিষয়কে অপসদ্গ করিনেও উश তোমাদ্র জন্যে মঙ্গনকর হইতে

পারে। जাবার তোমরা একটি বিষয়কেকে ভানবাসিলেও উহা তোমাদের জন্যে কতিকর হইতে পারে। অল্লাহইই (প্রকৃত অবস্থা) জানেন; তোমর়া (উহা) জান না" (২: :১৬)।

বস্टুত মনুষ यাহা অপসন্দ করে, তাহার কোন কোনটি তাহার জন্যে মগলকর হইয়া
 বর্ণনা করিয়াছেন «্, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) রকটি লোককে বনিলেন, 'ইসলাম গ্গণ কর। লোকটি বলিল, আমার মন ইসলাম গহণ করিত্ত চাহে না।' নবী করীী (সা) তাহাক বনিলেন : তোমার মন না ঢাহিনেও ত্মি ইসলাম গ্রণ করো।

#    

8২. जাঠ্ নাভের সষ্ষাবনা থাকিনে ও সফ্র সহজ হইনে উহার্গা নিচয়ই তোমার অনুসরণ করিত; কিন্মু উহাদের নিকট যাত্রাপथ সুদীর্খ মনে হইন। উহারা जাল্ঞাহ্র নাম্ম শপथ কর্রিয়া বলিবে, ‘भाর্রিলে आামরা নিচয়ইই তোমাদের সংণে বাহির হইতাম।’ উহার্যা নিজদিগকেই भ্ৰеস করে। উহারা বে মিথ্যাচ্রী ইহা ঢো আান্মাহ জানেন।
 করিয়া অবুকের যুদ্ধে না যাইবার জন্যে তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি নাভ কর্যিয় বাড়িতে বमिয়া রহিয়াছিন, অয়াত্ আল্লাহ ত'অানা তাহাদের স্বক্পপ উদয়াট্ করিয়া দিয়াছেন।
 जল্প পৰের সফ্র ইইত, তবে তাহারা নিক্য তোমার সল্ে জিহাদে বাহির হইত। কিষ্মু সফ্রাঢি
 जোমার সক্গে জিহদ্দ না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহহিয়াছিন। এখন তহারা ঢোমাদের নিকট্ট आসিয়া আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিবে : সক্ম থাকিলে আমরা নিচ্য় তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির ইইতম! এইর্ধপে তাহারা আাূ-প্রতারণার মাধ্যমে নিজদিপকেই भ্রংস করিতেছে। অল্লाহ न স্যক<্গপ


 मফब रतन रेंয়ाए।

 भाরিতাম তবে তোমাদের সरिত याইতাম। তाई আन्नाহ् বनেन :
 जबশ্যাই মিথ্যাবাদী।


(£ )



৪৩. আাল্লাহ তোমাকে क্মা কর্রিয়াছেন। কাহারা সত্যাদী তাহা ঢোমার নিকট্ট স্পষ্ট না হఆয়া পর্য্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী ঢাহা না জানা পর্य্ত पूমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে?
88. याহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে ঢাহারা निজ সশ্পদ ও জীবন ঘার্রা জিহাদ করা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রা্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্, মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।
8৫. ঢোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল অাহারাই যাহারা আাল্লাহ ও লশ দিবসে বিশ্পাস কর্রে না এবং ঢাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা ঢো আপন সৎক্ল্পে দিধাপ্ত্ত।
 'যাহারা जাবৃকের যুক্ধে নा গিয়া বাড়িতে বসিয়া थাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুুতি
 প্রতি অনুগত হইবার দাবীর ব্যাপার্র সত্যাদী এzং কে উহাতে মিথ্যাবাদী।





 याহারা প্বকৃত মু’মিন, তাহারা বিলা কারণে মিথ্যা ও্যর দেयইইয়া জিহাদ না গিয়: दাড়িতে



বস্তুত এই সকল লোকের মন সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। ইহারা সেই সন্দেহ লইয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... আওন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় প্রিয়ত্ম বান্দা ও রাসূলকে তাঁহার ভুলের জন্যে মৃদু রাগ করিবার পৃর্বেই তাঁহার ভুল মার্জনা করিয়া দিবার কথা বলিয়া লইয়াছেন। আল্মাহ্ তা‘্লা বলিয়াছেন্ন :

আল্মাহ্ তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি দিলে ?' ... ।) আওন (র) বলেন : ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাগ করা কি তোমরাা ণনিয়াছ ? মুওয়াররাক আজানী প্রমুথ ব্যক্তিগণও অনুর্রপ কথা ব্যত্ত করিয়াছেন।
 যাইবার জন্যে অনুমতি দিবার কারণে নবী করীম (সা)-এর প্রতি মৃদু রাগ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ ত'আলা সৃরা নৃরের নিস্নোক্ত আয়াতে অনুমতি প্র্র্থীকে অনুমতি দিবার জন্যে নবী করীম (সা)-কে অনুমতি দিয়াছেন। আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন :
"যখন তাহারা তাহাদের কোন কাজের কারণে তোমার নিকট অনুমতি চাহে তখন তুমি তাহাদের যাহাকে চাহ, তাহাকে অনুমতি দিও।" ... (২৪ : ৬২)।

আতা খুরাসানী (র) ও কাতাদা উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।
মুজাহিদ (র) বলেন : একদল লোক জিशাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিবার পৃর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—ননীী করীম (সা) তাহাদ্গকে অনুমতি দেন বা না দেন-সর্বাবস্থায় তাহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদের


जर्थाৎ रে রাসৃन ! তूমि তাহাদিগকে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিতে কেন অনুমতি দিলে ? তাহাদিগকে অনুমতি না দিলে দেখিতে পাইতে, তোমার প্রতি আনুগত্যের দাবীতে তাহাদের কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। তাহারা অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি কপট আনুগত্য দেখাইয়াছে। তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি অনুগত্য ছিল না। তুমি অনুমতি না দিলেও তাহারা दাড়িতে বসিয়া থাকিত।
 থাকার জ্রল্য তোমার নিকট অনুমতি চাইবে না। কারণ, তাহারা জানে জিহাদে গমল করা আল্লাহ্র নিকট হঁইতে বিপুল পুরষ্কার লাভ করিবার অকটি উপায়।
 তোমার নিকট অন্মতি চাহে। বস্তুতত এই সকল नোক জখির্রাতের নেকী, সওয়াব ও পুরহ্কারকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্র <াসূল আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের নিকট যে সত্য লইয়া আসিয়াছে, উহার সত্যতা সষ্ণেনে ইহাদের মনে রহিয়াছে সনেহ। সন্দেহের কারণে ইহাদের

অন্তর अমানের দিকে অক পা অগসর হইয়া পুনরায় পিছনে ফিনিয়া যায়। এইকৃপে তহারা

 পথ গুঁজ্য়া পাইবে না।

8৬. উহারা বাহির হইতে চাইলে নিষয়ই উহার জন্যে তাহারা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহাদের অভ্রিযাত্রা আল্লাহ্রর মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।
89. উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের ভিতরে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছ্ুট করিত। তোমাদের মধ্যে উহ্গাদের কথা ৃনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন : যাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধে যাওয়ার যে ওযর ও অসুবিধা দেখাইয়াছিল, তাহা ছিল মিথ্যা ওযর ও मিথ্যা বাহান। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তরে জ্রিহাদ যাইবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তাহাদের অন্তরে সেক্ণপ
 পর তাহারা কজ্জন্য প্রস্তুত্রি গ্গহণ করিত। <স্তুত আল্লাহ্ই চাহিয়াছিলেল তাহারা জ্রিহ!দে না यাক। তাই তিনি স্বীয় পূর্ব ব্যবস্থায় তাহাদিগকে জিহাদ হইতে বিরত বলিয়া नিধ্রারিত করিয়া

 এইর্রপ কিছু লোক র্রিয়াছে যাহারা উক্ত মুলাফিকদের কথ!য় বিশ্বাল জস্যিয় তদনুসার্র




অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তরে জিহাদে বাহির হইবার ইচ্ম থাকিত, তবে আল্লাহ্র রাসূল (সা) জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচার করিবার পর তাহারা উহার জন্যে নিশ্য় প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ জোপাড় করিত। আর আল্মাহ্ও চাহিয়াছিলেন্--তাহারা জিহাদ় না যাক। তাই তিনি তাহাদের জন্যে বাড়িতে বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় তাকদীরে তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন-তোমরা জিহাদে না গিয়া বাড়িতে থাক।

অর্থাৎ তাহারা <দি তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইত, তবে তধু তোমাদের ক্ষতিই করিত। কারণ, তাহারা কাপুরুষ। আর তাহারা তোমাদের মধ্যে অন্ত্বিরোধ সৃষ্টি করিতে তৎপর ইইত। তাহারা চোগনখুরীর মাধ্যমে তোমাদের একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিত।
 যাহারা নিজ্জেদের অজ্ঞতার দরুন তাহাদিগকে আপেন মনে করিয়া তাহাদের কথা মানে, তাহাদের নিকট প্রামর্শ প্রার্থনা করে এবং তদনুসারে কাজ করে। তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে গগলে তোমাদের মধ্যকার সেই সকল অজ্ঞ লোকের মাধ্যমে তাহারা তোমাদের মধ্যে বিরোধ ছড়াইত এধং উহার ফুলে তোমরা ক্ৰত্ঘিস্ত হইতে।
 অর্থাৎ आর তোমাদের মধ্যে সেই সকল মুনাফিকের নিজস্ব গোয়েন্দা নিযুক্ত রহিয়াছে। তার্হারা তোমাদের গোপন তথ্য সং্পহ করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে।
 হইতেছে : মুসলমানদ্রে মধ্যে এইর্রপ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে, यাহারা মুসলমান হওয়া সত্ত্রেও নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সেই সকল মুনাফিকের কথা মানিয়া থাকে, তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। উক্ত অর্থকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বভাবতই বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশশ বর্ণিত বিষয়তিকে আল্মাহ্ ত‘আলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে তাঁহার অপসল্গ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। মুনাফ্কিকেরা জিহাদে গেলে সেই সকল অজ্ঞ ও নির্বোধ মুসলমানদের সাহায্যে
 यাওয়াকে অপসন্দ করিয়াছেন। উক্ত অয়াংকের দ্বিঢীয় অর্থ হইতেছে : তোমাদের মাধ্য সেই সকল इুলাফিককের ন্জিস্ব গুধ্তচর নিফুক্ত রহিয়াছে। তাহার: তোমাদের গোপ্ন তথ্য সংপ্রহ করিয়া সেই সকল হুনার্তিকের নিকউ পাচার করিয়া থাকে।

উক্ত অর্থকে সঠিক <লিয়া গহণ করিলে বলা যয়় $r_{i}$. উক্ত জয়াতাংশে <র্ণিত বিষ্য়িকে जাল্লাহ্ তাআল: মুনাফিকদের জিহাদ যাওয়াকে অপস্গ করিিয় কারণ হিসাবে এখানে উল্লেফ করেন নাই। উহাকে তিনি মুসলমানদের পক্ডে ক্ষতিকর জুনাফিকদের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে এ২ানে উল্লেথ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লোখ্তিত দুইটি অর্থ্র প্রথমোক্ত অর্থটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়।

কাতাদা প্রমুঋ তাফসীরকারগণ উহার প্রথমোক্ত অর্থটিই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুহাশ্দ ইবุন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে বে, তাবূকের যুক্ধে না গिয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে বে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি
 ইব্ন উবাई ইবনন সানূন এবং खুদ ইব্ন কা্য়ে। মুসলমানদের মধ্যে এইর্নপ কত্খনি লোক ছিন যাহারা নিজেদের অজ্ঞো ও নির্বুদ্ধিতর দরুন মুনাফিক নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের ক্ঠাকে
 তাহারা উক্ত অজ্ঞ মূসনমানদিগকে কুমন্তণা ঘ্যার বিভ্রান্ত করিয়া মুসনমানদদর ফতি সাধন করিবে। এই কারণণ তিনি স্বীয় তকদীরে উক্ত মুনাফিকদের জিহাদ্দ না যাওয়া নির্ধারিত
 প্রতি অনুগত কত্খলি লোকের বিদ্যমান থাকিবার বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন :
 जাহাদের (মুনাফিকদের) ক্থা মানে।

 ग्रীয় তাক্দীরে মুনাফিক্দের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত করিয়া র্যাখিয়াছেন এৰং তদনুসার্রে তাহাদিগকে জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্থুত আন্মাহ্ ত'আলা
 অবগত রহহিয়াছেন। তিনি অणীতে সংघणিত প্রতিটি ঘটনা সষ্ষে্ধে বের্রে অবগত রুহিয়াছেন,


 जাল্লাহ্ ত'আলার উপরোক্ত্রপ স্যক জ্ঞান থাকিবার কারণণই আল্নাহ্ অ'আলা বলিতেছেন :

जর্থাৎ তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইলে থ্ধু তোমাদ্র ক্শতিই করিত এবং তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উল্দেশ্যে ঢেগল্যুরিত্তে ভৎপর খাকিত।

 হইত্, তবে তাহদিগকে যাহা করিতে নিমেধ করা হইত, তাহারা নিক্য় পুনরায় তাহাই করিত। ব্যুত তাহারা ইইত্ছে মিথ্যাবাদী (৬ : ২৮)।

তিনি আরো বলিতেছেন :
 তাহাদিগকে ఠনাইতেন। आর যদি তিনি তাহাদিগকে ৫নাইতেন, তবে তহারা নিচ্য় মুথ ফিরাইয়া নইত। বষ্ভুত তাহারা হইতেছে সত্য বিমুথ (৮ : ২৩)।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :



অর্থাৎ यদি आমি তাহাদিগকে আদেশ করিতাম-তোমরা হত্যা করো অথবা তোমরা নিজেদের ঘরবাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাও (অর্থাৎ তোমরা হিজরত করো), তবে তাহাদের মধ্য হইতে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশ উহা করিত না। আর তাহাদিগকে যাহা করিতে ঊপদেশ দেওয়া হয়, যদি তাহারা তাহা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মঙলকর ও অধিকতর যুক্ত্যিক্ত হইত। এমতাবস্থায় আমি নিজের নিকট হইতে নিশ্য় তাহাদিগকে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিতাম এবং তাহাদিগকে সঠিক পথথ প্রদর্শন করিতাম (8: ৬৬-৬৮)।

কুরআন মজীদে অনুর্রপ মর্মের বিপুল সংখ্যক আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

##  

8৮. পূর্বেও উহারা ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। এবং উহ্হারা তোমার কর্ম পণ্ড করিবার জন্যে গল্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল, যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বির্রহ্ধ্ণ সত্য আসিল এবং আল্ল্লাহর্র আদেশ ব্যক্ত হইল।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত মুনাফিকদের অতীত ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিষয় নবী করীম (সা)-কে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তাহাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে বলিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন_আজ যাহারা মুনাফিক হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল তথা মুসলমানদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর রহিয়াছে, তাহারা ইতিপূর্বেও তাহাদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর ছিল। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর ইসলাম বিজয়ী না इওয়া পর্যন্ত মদীনার ইয়াহূদিগণ আরবের অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রের সহ্যোগিতায় নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদিগকে উড়াইয়া দিবার জন্যে কম চেষ্টা করে নাই। বস্তুত মদীনার ইয়াহূদী গোত্রসমূহের ইতিহাস নবী করীম (সা) তথা মুলমানদিগকে ধংস করিয়া দিবার ঘৃণ্য চেষ্টা ও তৎপরতারই ইতিহাস। বদরের যুক্ধে মুসলমানদের বিশ্ময়কর বিজয় দর্শনে এই সব সত্যদ্বেষী ইয়াহূদিগণ ন্বী করীম (সা) তথা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতাচর়ণ করিবার জন্যে ডিন্ন পথ অ<লম্বন করিয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহারা অন্তরে জ বাহিরে উভয় দিকে ইসলামের শর্রু ছিন। ইসলামের বিজ্র দর্শনে তাহারা বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত সাজিল। জতঃপর বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত এবং ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষী এইর্পপে সকল মুনাফিক মুনাফিকীর পথে ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাইয়া যাইতে লাগিল ।

ইসলামের বিজয় ফতই ব্যাপকতর হইতে লাগিল, তাহাদের অন্তরজ্জাল! তথা শত্রুতাচরণ ততই বাড়িতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতাসমূহের প্রথমাংশের বিষয় ঊল্লেখ করিয়াছেন।
 ইচ্ঘর বিরিস্দ্রে জাল্লাহ্র আদেশ প্রকাশ পাইন।

#   

8৯. এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, বে বলে, আমাক্ক অব্যাহতি দাও এবং जামাকে ফিতিনায় ফেনিও না। সাবধান ! উহারাই ফিতনাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফি্রদিগকে বেষ্টন কব্রিয়াই আছে।
 না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীী (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিতে গিয়া বनिয়াছিন : হে মুহাষ্মদ ! আমাকে যুক্ধে না যাইবার অনুমতি দিন। आমি যুক্ধে গিয়া ֶৃন্টান রমনীদিগকে দেথিলে তাহাদের বিষয়ে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আমাকে যুফ্ধে নিয়া বিপদে ফেলিবেন না। আয়াতে তহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।
 बলে, হে মুহাপদ! आমাকে যুক্ধে না গিয়া বাড়িত্ত থাক্তিতে অনুমতি দিন। আপনি আমাকে অनूমতি না দিলে জামি যুদ্ধে গিয়া রোমীয় রমণীঢদর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িব। তাহাদের ব্যাপারে আমি নিজেকে সংযত রাथিতে পারিব না। आপনি আমাকে নিজের সকে যুত্ধে নিয়া
 তাহারা নিজেদের কার্ৰ্রে কারণে দোযখে যাইবে। जার দোযখের আাঔন নিচ্য় কাষ্রিদিগকে घির্য়া রাধিবে।

যूহহী, ইয়াयীদ ইব্ন द্রমান, आবদून्नाহ् ইবন आবূ বকর, आiিম ইব্ন কাजাদা প্রমুখ তাফসীরকার হইতে ইমাম মুহাশ্দদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, উক্ত তাফ্সীরকার



 আन्नाহ्র কসম ! आমার গোত্রে লোকে জানে বে, আমার অপেশ্ষা অধিকতর নারী প্রেমিক
 দেথিয়া আশ্ম-সংবরণ করিতে পারিব না। ইহাত নধী করীম (সা) তাহার দিক হইতে মूখ ফिর্যাইয়া बইয়া তাহাকে বলিণেন : তোমাকে जনুমতি দিলাय : উऊ্ত জুদ ইব্ন কাক্রেস ও তাহার घট্না সম্বc্ধে নিম্নোত আয়াতে কারীমা নাযিন হইয়াছে :

P নারীদদর ব্যাপারে বিপদে জড়াইয়া পড়িতে পারে। উক্ত বিপদের আশংকার কথ্যা অকটি মিথ্যা

বাহানা মাত্র। অথচ আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া সে যে প্রকৃত বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, উহা কতই না বড় বিপদ !

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকার হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি জুদ্দ ইব্ন কায়েস সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। উক্ত জুদ্দ ইব্ন কায়েস ছিল সালিমা গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম (সা) সালিমা গোত্রের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : হে বনী সালিমা ! তোমাদের নেতা কে? তাহারা বলিল : আমাদের নেতা জুদ্দ ইব্ন কায়েস; তবে তাহার দোষ এই যে, সে कৃপণ। নবী করীম (সা) বলিলেন : কৃপণতা অপেক্ষা অধিকতর বড় রোপ আছে কি ? তোমাদের নেতা হইবে—সুদর্শন যুবক বিশ্র ইব্ন বারাআ ইব্ন মা‘্রুর।
 তাহাদ্রর জন্যে উহ ইইতে পালাইবার কোন পথ থাক্রেবে না।

৫০. তোমার মংগন হইলল তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে, আমরা ঢো পৃর্বাছ্নে আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবনম্বন করিয়াছিলাম এবং উহারা উৎফুল্ল চিত্তে সরিয়া পড়ে।
৫১. বল, আমাদের জন্যে আাল্লাহ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছ্হ হইবে না। তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহহর উপরই মু’মিনদের নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর : অত্র আয়াত আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সা) এবং মুনাফিকদের একটি আচরণের বিষয় সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিয়া তাঁহাকে উহার প্রত্যুত্তর শিক্ষ দিতেছেন। নবী করীী (সা) কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মুনাফিকগণ ঊহাতে তীব্র মর্মজ্ালা অনুভব করিত। পক্ষান্তরে, তিনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলে जাহারা অনন্দোল্লাস প্রকাশ করিয়া গর্ব্বের সহিত বলিত-আমরা এই বিপদের বিষয় পূর্বেই আন্দায করিয়াছিলাম এবং তদনুসারে আমাদের জন্যে যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছিলাম; আল্লাহ্ তা'অলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন : তুমি তাহাদিগকে বলো, আমদের বিপদে তোমাদের आনপ্পিত হওয়াই সার। আল্লাহ্ আমাদের মাওলা ও অভিভাবক; তিনি আমদের মগ্গলের উর্দে্যে আমাদের ভাগ্যে «েে বিপদ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার অতিরিক্ত কোন বিপদ তোমরা কামনা করিলেও আমাদের উপর আসিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা মু’মিনদিগকে একমাত্র তাহাকেই অভিভাবক বানাইতে আদেশ করিতেছেন। তিনি মু’মিনদিগকে আদেশ

করিতেছেন—তাহারা যেন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্ঠা করিয়া কার্য সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে।

৫২. বল তোমরা কি আমাদের দুইটি মংগলের একটির জন্যে প্রতীক্ষা করিত্ছে ? পক্ষান্তরে আমরা পরীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ ইইইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্ঘারা। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।
৫৩. বল, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হंউক, তোমাদের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।
৫8. উহাদের অর্থ-সাহায্য গ্রহ্র করা নিষেধ করা হইয়াছে, এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসৃলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ সাহায্য করে।

তাফসীর : ইব্ন आব্রাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন : আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআললা <লিতেছেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি মুনাফিকদিগকে বলো : প্রকৃত অবস্থা যাহা তাহাতে তোমরা আমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়রে মধ্য হইতে যে কোন একটি বিষয় ঘটিরার অপেক্ষায় থাকিতে পার। যুদ্ধে আমাদের শহীদ হইয়া যাওয়া অথ্রা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভ করা। আমাদের ব্যাপারে উক্ত দুইটি বিষ্য় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ঘটিবে না। অতএ্র তাহার জন্যে অপেক্ষায় থাকা তোমাদের লাভ নাই। বস্তুত উক্ত দুইটি বিষয়ের প্রज্যেকটি বিষয়ই আমাদের জন্যে মঙ্গলকর। পক্ষান্তরে, আমরা তোমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পারি।

আল্লাহ্ তা‘আলা হয় সরাসরি নিজের পঙ্ঞ হইতে, না হয় আমাদের হাতে তোমাদিগকে শাত্তি ભ্রদান করিবেন। আমাদের হাতে তিনি তোমাদিগকে শাশ্তি দিবেন, আমাদের হাতে

তোমাদিগকে বন্দী করাইয়া অথবা আমাদের হাতে তোমাদিগকে হত্যা করাইয়া। বস্তুত, উহার কোনটিই তোমাদের জন্যে সুখকর নহে; বরং উহার প্রত্যেকটিই তোমাদের জন্যে (মহা) শাস্তি। তোমরাও অপেক্ষা করিতে থাকো আর আমরাও অপেক্ষা করিতে থাকি। দেখা যাইবে কাহারা সফল মনোরথ হয় এবং কাহারা বিফল মনোরথ হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন-মুনাফিকগণ ইচ্মায় বা अনিচ্ছায় যে ভাবেই সৎ কাজে অর্থ ব্যয় করুক না কেন, আল্মাহ্র নিকট উহা কোনক্রমে কবৃল হইবে না; কারণ, তাহারা পাপাসক্ত জাতি। তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে। আর মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, তাহারা নামাযে উপস্থিত হইলে অলস ও অনাপ্ীী অবস্থায়ই উহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যদি তাহারা নেক কাজে অর্থ ব্যয় করে, তবে অনিচ্ছায়ই উহা করিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—ডতোমরা অনিচ্ভুক না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ অনিচ্ছুক হন না। আর নিচয় আল্নাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবূল করেন না। বস্তুত মুনাফিকরা কোন নেক কাজ করিলেও অনিচ্মুক অবস্থায় উহা করিয়া থাকে আর তাহারা যাহা করে, তাহা কাফির থাকা অবস্থায় করে। তাই, মুনাফিকদের কোন আমল এবং কোন অর্থ ব্যয়ই আল্মাহ্র নিকট কোনক্রমে কবূল হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা থ্ধু মুত্তাকীদের নিকট হইতেই নেক আমল কবূল করিয়া থাকেন।


كُفِّوُوُ
৫৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্木 না করে, আল্লাহ্ তো উহার ঘ্ঘারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা) তথা মু’মিনদিগকে বলিতেছেন্-তোমরা মুনাফিকদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচূর্য দেখিয়া বিশ্মিত হইও না। উহা আমার নিকট তাহাদের প্রিয় হইবার লক্ষণ নহে। বস্তুত উহা দ্বারা আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঢিল দিতেছেন মাত্র। তাহাদের সত্য-বিদ্বেষ এবং পাপাচারের কারণে আল্লাহ্ তাআলা এই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি দ্বারা যাকাত ইত্যাদি ব্য়্যের মাধ্যমে দুনিয়াতে শাশ্তি প্রদান করিবেন এবং তাহারা কাফির থাকা অবস্থায়ে মরিবে।
 দেখিয়া তুমি বিশ্মিত হইও না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :


অর্থাৎ আমি তাহাদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনের বে চাকচিক্য ও জৌলুস প্রদান করিয়াছি, উহার দিকে তুমি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না। আমি উহা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছি উহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। তোমার প্রতিপালক প্রভুর রিযিক অধিকতর শ্রেয় ও অধিকতর স্থায়ী (২০: ১৩১)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে যে ধন-সম্পত্তি ও পুত্রগণ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকি, উহা দ্বারা তাহাদিগকে কল্যাণরাজির দিকে অগ্গসর কর্রিয়া থাকি ? না তাহা নহে, প্রকৃত অবস্থা তাহারা উপলব্ধিই করে না (২৩:৫৫)।
 ইহাই চাহেন বে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পত্তি দ্বারা দুন্নিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিবেন। তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি ইইতে যাকাত ইত্যাদি দান-ঘয়রাত প্রদান করিবে-ইহাই তাহাদের শাশ্তি। কারণ, উহা তাহাদের অন্তরকে ব্যথা দিয়া থাকে।

কাতাদা বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এইর্গপ হইবে:

অর্থাৎ তুমি তাহাদের পার্থিব জীবনে ধন-সর্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাম্য দেখিয়া বিশ্মিত ইইও না। আল্লাহ্ শুধু অই চাহেন যে, তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাদূর্যের মাধ্যমে আথিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন (৯ : ৫৫).।
 এই শক্গণ্তচ্ঘটিকে উহার পূর্বে উল্লেখিত দুইটি বাক্যের প্রথম বাক্য
 অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে।

ইমাম ইব্ন জারীর হাসান বসরীর ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত হাসান বসরীর ব্যাখ্যই সঠিক ও সহীহ্ ব্যাথ্যা।
 পোষণ করেন যেন পরকালে ঢাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিতে পারেন। আল্মাহ্ পাকের কাছে অনুরূপ অবস্থা হইতে পানাহ চাহিতেছি। ইহা তাহাদিগকে যथাবস্থায় বহাল রাখা ও উহাতে স্থায়িত্ দানের ব্যাপার নহে।


## (ov)

©
৫৬. উহারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে; বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় পাইয়া থাকে।
৫৭. উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গির্তিতুহা অথবা কোন 'আশ্রয় স্থান পাইনে উহার দিকে স্মিপ্রগতিতে পলায়ন করিবে।

তাফসীর : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার নবীর কাছে মুনাফিকদের প্রকৃত স্বক্রপ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তাআআলা বলিতেছেন :

অর্থাৎ মুনাফিকগণ তোমাদের প্রতি তাহাদের অন্তরে বিরাজমান ভয়ের কারণে তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া নিশয়ততা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে-তাহারা নিশ্চয় তোমাদের দলের লোক। অথচ প্রকৃতপক্কে তাহারা তোমাদের দলের লোক নহে; বরং তাহারা হইতেছে একটি ভীর্রু জাতি। আর এই ভীরুতার কারণেই তাহারা তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া নিশ্যত়া প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা তোমদের দলের লোক।
 এতই ঈর্ষান্তিত যে, তোমাদের দর্শনও তাহাদের নিকট অসহনীয়। তাহারা পারিলে তোমাদের নিকট হইতে দূরে যেখানে তোমদের মুখ দেখা না লাগিত চলিয়া খাইত। তাহারা যদি কোন দুর্গ অথবা পর্বতত্হা অথবা ভূ-নিম্নস্থ আশ্রয়স্থানের সন্ধান পাইত, তবে সেখানে চলিয়া গিয়া সান্ত্বনা খুঁজিত।


 অগত্যা তোমাদের সহিিত থাকিতেছে ও তাহাদের অপসন্দনীয় বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছে। ফলে তাহাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্গতির শেষ নাই। মুসলমানদের মর্যাদা, বিজয় ও উন্নতি তাহাদের জন্যে ভয়াবহ পীড়াদায়ক। তাই তাহারা পালাইয়া বাঁচিতে চাহে।


৫৮. উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, ব্যে সাদকা বঞ্টন সশ্শর্কে ঢোমাকে দোমারোপ করে। অতঃপ্র ইহার কিছू তাহাদিগকে দেওয়া হইঢে ঢাহারা পরিছুষ্ঠ হয় এবং ইহার কিছ্র তাহাদেরকে না দেওয়া হইলে ঢাহারা বিক্ষ্দ্দ হয়।
৫.. ভান হইত यদি উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগকে याহা দিয়াছছন जাহাত্ত পরিতিষ্ঠ হইত এবং বনিত, অাল্লাহৃই আমাদের জন্যে যথেট। আাল্লাহ আমাদিগকে দিবেন নিজ কক্পণায় এবং ঢাঁহার রাসূনও; আমরা জাল্লাহরই প্রতি আসক্ত।
 রহিয়াছহ, যাহারা তোমার সাদকার মান বণ্টন করিবার ব্যাপার তোমার প্রতি দোষারোপ করে। তহারা দীন হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত রাথিয়াছ্--তছ্জন্য তাহাদের অন্তরে কোন দুঃথ আসে না। তাহাদর অন্তরে দুঃখ আলে ণ্ৰু সাদকার মাল না পাইলে। তাহারা সাদকার মান ইইতে অকটি অংশ পাইনে তোমার প্রতি সভ্ভুষ্ট থাকে; কিন্ুু ইহা না পাইলে তাহারা তোমার প্রতি রৃৃ হই হয়া যায়।

ইব্ন জুরাইজ ... ... দাউদ ইব্ন আবূ জাসিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : जকদা নবী করীম (সা)-এর নিকট কিমू সাদকার মান जাসিলে তিনি তৎফ্巾ণাৎ উহা लোকদের মধ্য্য বিত্রণ কর্রিয়া দিলেন। নবী করীম (সা)-এর পচাতে দায়মান আনসসার গোত্রীয় জনুক ব্যুি বনিল : ইश ইনসাফ নহে। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিন ইইন :

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যয় কাতাদ (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে বে, রককা

 তিনি তোমাকে ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত কাজ করিতে আদেশ দিয়াছ্ন। এই

 ইনসাফ করিবে ? অতঃপর নবী কडীম (সা) বनिলেন : এই লোকটি এবং এই লোকটির ন্যায় লোকসমূহ হইতে তোমরা সাবধান থাকিও। আমার উপ্ৰতের মধ্যে ইহার ন্যায় লোকদের আবির্তাব घট্টে। তাহরা কুর্রান মাজীদ পড়িব্ব; টशা তাহাদের গলার নীচে যাইবে না।
 তোমরা তাহদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত্ত হইলে তোমরা তহাদিগকে रण্যা করিও। কাতাদা दলেন : আমার निকট আরো <র্ণিত হইয়াছু বে, ন্টী করীম (সা) বनिয়াছ্ন : বে সত্তার হাতে আমার প্রাপ রহিয়াছ, তাঁহার কসম ! আমি না তোমদ্দিগকে ধন
 नशि।.



বলেন : হ্নায়েেনের যুদ্ধে অধিকৃত গনীমতের মাল বন্টন করিবার বিষয়ে যুল খুআইসরা (যাহার
 তাহাক্রে বলিল : (গনীমতের মান বণ্টন করিবার ব্যাপারে) আপনি আদল ও ইনসাফ্ের নীতি घानिয়া চনুন। কারণ; आপनि আ!দল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলেন ননাই। নবী করীম (সা) বनिনেন : আমি আদল ও ইনসাख্রের নীতি মানিয়া চলি নাই-ইহা বনিয়া তুমি নিজের জন্যে ঋ্কস ডাকিয়া জান্য়াছ। অতঃপর লোকাটি চলিয়া যাইবার পর নবী কহ্রীম (সা) সাহাবীগণকে <লিলেন : এই লোকটির বংশ হইতে এইক্রপ একদল লোক আবির্ভৃত হইবে-uাহাদের নামাভ্রে তুননায় তোমদের কেহ নিজের নামাযকে তুচ্ম মনে করিবে এৰং মাহাদের রোযার তুলনায় তোমাদূ কেই নিজের রোযাকে ত্চ্ম মনে করিরে। তাহারা দীন হইতে অই্রপ বাহির
 নইয়া। তোমরা তাহাদিগকে বেখানেই পাইবে, সেখানুই হত্যা করিবে। তাহারা: হইবে আকাশের निस्নে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্ত। অতঃপর জাবৃ সাফ্দ খুদরী (রাা) উক্ত হাদীসের जবশিষ্ְ!শ বর্ণনা করিয়াছেন।
 থাকিত এবং বলিত, आাল্মাহ্ আমদদর জন্যে যথেষ; আল্লাহ্ ও ঢাহার রাসূল অচিরেই আমাদিগকে তাঁাদের ফ্যল দান করিবেন; নিষ্য় आমরা আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করিতেছি। তবে উহা তাহাদে জন্যে কতই না মগ়লকর হইত।

উক্ত অয়াত্ আল্লাহ্ ত'জালা মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি যথাভ্যাগ্য আচরণ এবং আদব শিm্ম দিয়াছছন। উহাতে তিনি আল্নাহ্ ও তাহার রাসূলের দানে সত্তুষ্ট থাকা,
 পানন করিবার জন্যে রকমাত্র অাল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ কর্যিয়া ঢাহার নিকট সাহায্য প্রা্থনা


৬০. সাদকা ঢো কেবল निঃষ্ব, অভাবপ্শ্ত ও ঢৎসংপ্মিষ্ট কর্মচারীদদর জন্য, যাহাদের চিত্ত जাকর্ষণ করা হয় উহাদের জন্য, দাসมুক্তির জন্য, ঋণ ভারা|্রন্তদের জন্য, আাল্লাহর পথে সংগ্গামকারীী ও পথিকের জন্যে। ইহা আাল্লাহ্র বিধান; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রচ্ঞাময়।
 করিবার ব্য!পারে তাহার প্রি মুলাফিকদের দোষরোপ করিবার বিষষ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সাদকাপ্রাপক শ্রেণীসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য জায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়—কোন শ্রেণীর লোক সাদকা পাইবার যোগ্য এবং কোন শ্রেণীর• লোক উহা পাইবার যোগ্য নহে, উহা স্বয়ং আল্মাহ্ তাআলাই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; আল্লাহ্র রাসূল উহা নির্ধারিত করেন নাই।

আবূ দাউদ বিভ্নিন্ন রাবীর সনদে যিয়াদ ইব্ন হারিস সুদাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার হাতে বায়আত করিলাম। এই সময়ে একটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে কিছू সাদকার মাল দিন। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : সাদকার মাল বঞ্টন করিবার ব্যাপারে আল্মাহ্ তাআলা কোন নবী বা অন্য কাহাকেও বিধান রচনা করিবার ফ্ম্া না দিয়া এ সম্ধন্ধে তিনি নিজেই বিধান দিয়াছেন। তিনি আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন। তুমি সেই আট শ্রেণীর কোন অক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে আমি তোমাকে সাদকার মাল দিব। উক্ত সনদের রাবী আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনআম একজন দুর্বল রাবী।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক. হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদের সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব অথবা উহাদের মধ্য হইততে এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে : সে সস্বক্ধে ফকীহ্গণের মষ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র) সহ একদল ফকীহ্ বলেন : আয়াতে ঊল্লেখিত আট শ্রেণীর সকন শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব। উমর (রা), হু্যায়ফা (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), ইমাম মালিক, আবুল আলিয়া, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং মায়মুন ইব্ন মিহ্রান (র) সহ পূর্ব ও পরবর্তী একদল ফকীহ্ বলেন : আয়াতে উল্লেখিত আট শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করা ওয়াজিব নহে; বরং উহাদের মধ্য হইতে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে। তাহারা বলেন : আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা আটটি শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন সকল শ্রেণীকে সাদকা দান করা ওয়াজিব বানাইবার উদ্দেশ্যে নহে; বরং সাদকার মাল প্রদানের পাত্রসমূহ বর্ণনা করিবার উস্দেশ্যে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) বলেন : শেষোক্ত মাযহাব হইতেছে অধিকাংশ ফকীহ্র মাযহাব। উভয় মাযহাবের দিनীল প্রমাণ উল্লেখ করিবার স্থান ইহা নহে, তাই এখানে উহা অনুল্লেখিত রহিল। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর লোক হইতেছে এই : (ফকীরগণঅভাবী নোকগণ; মিসকীনগণ-নিঃস্বলোকগণ;'সাদকা সং্প্যহকারী কর্মচারীগণ; এইর্গপ লোকগণ যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অকৃষ্ট হইবে; মুক্তিকাযী দাসগণ; দেনi-পরিশোধকারী দেনাদারগণ; আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীগণ অবং পথিকগণ।

ফকীর এবং মিসকীন এই ঊভয় শ্রেণীই হইতেছে অভাবী শ্রেণী। উহারা উভয়েই অভাदী, শ্রেণী হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কী পার্থক্য রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাফ্সীরকারগণ এবং ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফকীহ্

বলেন : ফকীর শ্রেণী হইতেছে- মিসকীন শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর অভাবী শ্রেণী। তাহারা বলেন : উক্ত কারণেই আয়াতে আল্মাহ্ তা‘লা মিসকীন শ্রেণীর পূর্বে ফকীর শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন : তুলনামূলকভববে কম অভাবে পতিত লোক ইইতেছে ফকীর এবং তুলনামূলকভাবে বেশি অভাবে পতিত লোক ইইতেছে মিসকীন।

ইব্ন জারীর (র) বিভ্নি রাবীর সনদে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যাহার কোন অর্থ-সম্পত্তি নাই, সে ফকীর নহে; বরং ফকীর হইতেছে উপার্জনক্ষম অভাবপ্পস্ত ব্যক্তি। উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইব্ন আলিiয়া বলেন, উক্ত রিওয়ার্যেতে ঊল্লেখিত خلق শ। শব্দটির অর্থ হইতেছে- অভাব্পস্ত ব্যক্তি।

ইব্ন আলিয়া বলেন : ‘উহা হইরেছে আমাদের অতিমত। তবে অধিকাংশই ফকীহ্ উক্ত অভিমতের বিরোধী অভিমত পোষণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা); মুজাহিদ, হাসান বসরী এবং ইব্ন যায়দ (র) হইতেও ফকীর শক্দের উপরোক্তর্রপ ব্যাথ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) সহ একদল ব্যাখ্যাকার বলেন : ফকীর হইত্ছে সেই অভাবী ব্যক্তি যে মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে না। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি, যে দ্বারে দ্মারে ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায়। কাতাদা (র) বলেন : ফকীর হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি, যাহার দেহের কোন অক্গে খঞ্জত্ বা বৈকল্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি যাহার দেহের কোন অক্ছে খঞ্জত্ব বা বৈকল্য নাই। সাওরী (র) ইবরাহীম নাখই হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা যে ফকীরগণকে উল্লেথ করিয়াছেন, তাহারা হইতেছে দেরিদ্দ ও অভাবগ্পস্ত মুহাজিরগণ। সুফইয়ান সাওরী বলেন : ইবরাशীম নাখঋ-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য হইত্তেছে এই বে, বেদুফ্ন লোকদিগকে (الْع_اب) সাদকার মাল দান করা যাইবে না। সাঈদ ইব্ন ফু<ায়ের এবং সাঔদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবযা হইতেও ফকীর শব্দের টপরোক্তর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইকরামা বলেন : মুসলিম দরিদ্র ও অভাবী লোককে তোমরা মিসকীন নামে অভিহিত করিও ना। মিসকীন হইতেছে আহলে কিতাব (ইয়াহূদ ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক।

এখন आমি (গন্থকার) আয়াত উল্লেたিত সাদ্কা প্রাপক আট শ্রেণীর নহিত সম্পর্কিত হ!দীসসযূহ পৃথক পৃথকভঢে বর্ণনা করিতেছি।

एकীর সশ্শর্কিত হাদ্সী:
ইব্ন উমর (রা) হইতে ২র্ণিত হইয়াছে : তিনি বলেন 凶ে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সাদক;র মাল ধনী ব্যক্তির জন্যেও হাল!ল নহে অর সুস্থ সবল মনুষের জন্যেও হালাল নহে। ঊক্ত হাদীস ইহাম জাহমদ, ইমাহ आযূ দাউদ এৰং ইমাম তিরহিযী বর্ণনা করিয়াছেন। आ<ূ হুরায়রা (রা) হইতেঞ ইমাহ আহমদ, ইমাম নাসাঔ এবং ইমাহ ইব্ন মাজা (র) উপরে!ক্ত হ:দhীসের অনুরুপ একটি হাদীস বর্ণল! করিয়াছেন।

উবায়দুল্লাহ্ ই<্ন আদী ইব্ন ছিয়ার হইতে বর্ণিত রহিয়াহে বে, তিনি বলেল : আাম নিকট দুইজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন-একদা তাহারা নदी কর্রীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ইবলে কাছীর $82^{\prime}$ — १৯

ইইয়া তাঁার নিকট সাদকার মাল চাহিলেন। নবী করীম (সা) जাহাদের সমগ্ দেহেন উপর ঢেখ বুনাইনেন। দেখিলেন, তাহারা শক্ত সামর্থ্যবান দেহের অধিকারী মানুষ। তিনি বলিলেন : তেশরা চাহিলে আামি তোমাদিগকে সাদকার মান দিব; ধনী ব্যক্তিম জন্যে এবং শঙ্তি-সামর্থ্যবান উপার্জনक্ষম ব্যজ্তিব জন্যে সাদকার মাল হালান নহে। উক্ত হাদীস ইমাম आহমদ, ইমাম आাবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাফ উత্ম ও শক্কিশাनी সনদে বর্ণনা কর্রিয়াছূন। ইবৃন आবূ হাতিম জারাহ ও তাদীল किতাব বলেন :
 এই আয়াত তিনাওয়াত করিয়া বনিনেন : এই আয়াতে উল্লেথিত ফককীর্ণণ ইইতেছে-আাহলে কিতাব (ইয়াহ্দী ও নাসারা) সশ্প্রদা্য়র লোক। আমি (্থহ্থকার) বলিতেছ্-উক্ত রিওয়ায়েতের
 পরিষ্ষার উল্নেখ না করিলেও উক্ত রাবী অকজন অఱ্ঞাত পরিচয় ব্য心ি হিসাবে গণ্য। এতদनড্ভ্রে
 নरে।

মিসকীন সশ্পর্কিত হাদীস :
जাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে বে, তিনি বলেন : একদা নবী করীী (সা) বनिলেন, মিসকীন লে নরহ-ব্যে ভিক্ষার জন্যে ঘ্ঘের গারে ঘুর্রিয়া বেড়া় এবং লোকে তাহাকে
 आল্লাহর রাসূন ! তবে মিসকীন কে ? নবী কর্রীম (সা) বলিলেন : মিসকীন হইতেছে সেই ব্যক্তি-याशার নিকট প্রঢ্যোজনীয় মান বা খাদ্য নাই; কিন্ুু তাহার হাবजাব ঘারা কেহ তাহার जভাবের বিষয় টের পায় না বে, তাহাকে কিছু দান করিবে; সে কাহারো নিকট কিছू চাহে না। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম রুখাী এবং ইমাম যুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

সাদকা সश্রহককারী কর্মারিগণণ যাহারা লোকন্দর নিকট হইতে সাদকা সং্পহ করে, তাহারা তাহাের কার্ব্রের পারিশ্রষিক হিসাবে উহা হইতে একটি অংশ পাইবে। তবে নবী করীী (সা)-এর নিকটাप্थীয়পণ যাহাদের জন্যে সাদকার মাল খাওয়া হানাল নহে—এর মধ্য হইতে কাহাকেও উক্ত কার্ব্যে নিযু্ত করা যাইবে না।


 नियूळ করিবার জন্যে আcেদ্ জাইাইাম। নবী করীম (সা) <লিলেন : সাদকার মাল
 घয়नाযूক্ত মাन।

এইสশ: লোকগণ—याशাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অত্তর মুস্লমান্দের


প্রকারে বিভক। जাহাদের এক প্রকার ইইতেছে এই সকন লোক-যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের মন ইসলামের «তি आকৃষ হইবে বনিয়া আশা করা যায়।
 মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। উক্ত সাফৃওয়ান ইব্ন উমাইয়া মুশরিক থাকা অবস্থার

 आমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে থাকিলেন। উशার ফনেে এক সময়ে তিনি আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

ইমাম आহমদ (३) ... ... সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, তিনি বनেন : নবी করীম (সা) আমাকে হ্নাভ্যেলের যুক্ধে শ্রাণ্ত গनীমতের মালের একটি অংশ দান কর্রিয়াছিলেন। তিনি ভে সময়ে আমাক উক্ত মান দান করিয়াছিলেন, সে সময্যে আমার নিকট তিনি ছিনন বিদ্টিত্ম ব্যক্তি। নবী কনীম (সা) আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে লাগিলেন। উহার ফৃলে রক সম্যে তিনি আযার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি ইইয়া গেলেন।

উऊ্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসনিম এবং ইমাম তিরমিযী রাবী ইউনুলের সূত্রে যুহ্রী হইতে অভিন্ন উর্ধ্ধতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেক প্রকার হইতেছে এইজ্রপ দুর্বল ঋমানের মুসলমান—याशদিগকে মান দান করিলে
 नदी করীম (সা) মক্নার দুর্বণ ঋমানের নఆ-মুসলিমগণ যাহাদিগকে তিনি মলা বিজয়ের পর হত্যা না করিয়া এবং অন্য কোন্রপ শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তহাদের নেত্বৃন্দকে হ্নায়েননর যুক্টে প্রাఠ্ গনীমতের মালের একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি তহাদের একেকজনকে একশত করিয়া উট দাল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—আমি কথলো কখনো এইর্রপ লোককে ব্যে জামার নিকট অধিকতর ধ্রিয়, जর্থ দান না কর্রিয়া এইহ্গ লোককে অর্থ

 आান্নাম্ নিচ্জেপ করিবেন।










সাদকার মাল দান করা হয় যে，উহার ফলে সে তাহার এলাকার লোকদের নিকট হইতে সাদকা সং্থহ করিয়া দিবে। আবার কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে，উহার ফলে তাহার ন্যায় অপরাপর ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া
 প্রতি বিনীত অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশো——রর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহ্ শাস্ত্রের বড় বড় গন্থে এতদূসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

नবী করীম（সা）－এর ইন্তিকানের পর দান করা যাইবে কিনা－সে সম্বহ্টে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। উমর（রা）ও আমের
 লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে না। কারণ，মুসলমানণণ পৃর্বের ন্যায় দूর্বল ও অক্ষ্ম নাই；আল্লাহ্ তাআলা এথন ইসলাম ও মুসলমানদিগকে সবল ও শক্তিশালী বানাইয়াছেন। মুসলমানগণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় শক্তি পরাক্রম লাভ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কাহারো মনোরঞ্জনের ঊদ্দেশ্যে তাহাকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন নাই।

আরেক দন ফকীহ् বলেন，নবী করীম（সা）－এর ইন্তিকালের পরও লোকদিগকে সাদকার মান দান কর্া যাইবে। কারণ，ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। নবী করীম（সা） জীবmশায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিজ্জয়ের পরও তিনি উক্ত শ্রেণীর লোকদিংকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন। মद্ধা বিজয় এবং হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের পরাজয়ের পর নবী করীম（সা）উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন। সকলে জানেন－এ্র সময়ে মুসনমানগণ শক্রুদের বিরুদ্ধে সবল ও শক্তিশানী জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

মুক্তিকামী দাসগণ সস্পর্কিত হাদীস ：
হাসান दসরী，মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান，উমর ইব্ন আাবদুল আयীয，সাঈদ ইব্ন যুবায়ের， ইবরাহীম নাথঈ，যুহরী এ＜ং ইব্ন যায়েদ（র）হইতে＜র্ণিত হইয়াছে যে，তাহারা বলেন ：
 দাস তহহার ম：লিক্কে নি⿵্লিষ্ পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে পারিলে মুক্তি পাইবে বলিয়া মালিকের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পত্র নাভ করিয়াছে，তাহাকে ‘রুকাতাব’ বলা হয়। जর্शাৎ ＇ফুক：তাব＇শ্রুণীর দানকে সাদকার মাল হইতে তাহার হুক্তিপনের অর্থ প্রদান করা ফাই＜ে। অन্য কোন প্রকারের দাস্কে সাদকার মাল দ্बারা মুক্ করা যাইবে না ！অ＜ূ মূস！আশআরী（রা）

 এবং গায়ের＇হুকাতার＇«ে কোন প্রকারের দাসকেই সাদকার মান ब্বারা মুক্ত করা यায়। ইমাম আহহদ（র），ইমাম ম：লিক（র）এ＜ং ইসহাক（র）ও জনুর্দপ ব্যাঋ্যা বর্ণলা করিয়াছেন।

বিभুল সংখ্যক হাদীলে দাসকে মুক্ত করিয়া দিবার ফ্যীলত বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস • siাফ বর্ণিত রহিয়াছে ：ব্য ব্যক্তি কোন দাসকে মুক্ত করিয়া দিবে，কিয়ামজেতর দিন আল্লাহ্ অ অালা দালের একেকটি অক্গের পরিবর্তে जহার অকেকটি অগ্কে দোযথথর আাুন হইতে মুক্তি
 দোযখ হইতে মু心ি দিভেন। ইহার কারণ ইইল এই ভে，মানুষ্রের আমল বে ল্রেণীর হইবে， উহার ফেন লেই শ্রেণীর বষ্থু বা বিষয় হইৰে－তাহ নিম্নোকু আয়াত দারা প্র্যাণিত হয় ：
 করিবে，উহার অনুক্রপ ফनই তোমাদিগকে প্রদান কন্া ইইবে（৩৭：৩৯）।

অবৃ হৃরায়রা（রা）হইতে বর্ণিত রহিয়াছে বে，নবী করীম（সা）বলিয়াছেন ：তিন ল্রেণীর
 পথথ জিহাদকারী লোক；ব্যে মুাতাব（المك＇تب）দাস স্থীয় মালিকের প্রতি তাহার মুক্তিপণের जর্থ প্রদান করিতে চাহে，সে এনং ভ্ ব্যক্তি ব্যৌ পবিত্রতা রক্ষ করিবার উল্দেশ্যে বিবাহ কর্রিতে ইচ্রুক অথবা বিবাহ কর্রিয়াছে，লে। ইমাম আবূ দাউদ ছাড়া ‘সুনান’ ল্রেণীর হাদীস অন্থের সকল সংক্কই উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিয়াছেন। এত্দ্যততত ইমাম আহমদও উश বর্ণনা করিয়াছেন।
（ইযাম আহ্মদ কর্তৃক সংকনিত）＇צুসনাদ＇সংকননে বারা ইব্ন আযিব（রা）হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। বারা ইবন আयिব（রা）বলেন ：এক্দা একটি লোক নবী করীম（সা）－এর নিকট
 যাशা आমাকে দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া আন্বিবে এবং জন্নাতের নিকটে নইয়া অসিবে। নবী কरीম（সা）বলिলেন ：اعتق النسمة وفك الرتبة তूমি কোন গোলামকে আयाদ করিয়া দাও এবং কোন গোনামের মূল্যের অং্শবিশেষ পরিশোধ করিয়া जাহাকে আযাদ করিবার কাজ্র শরীফ হও। লোকটি বলিল ：হে আল্নাহ্র রাসূল ！উওয় কি একই কাজ নহে ？নবী করীম（সা） বनिলেन－－না；عتق النسمة शইতেছে—রকাই সশ্পুর্ণ একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়া；
 অযাদ করিবার কাজ্জ শরীক হওয়া।

 হইতে পারে।
 পর তাহাদের মান বিনষ্ট হইয়া যায়；ফানে তহারা উश পরিশাধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আরেক প্রকারের অভারপ্ত দেনাদারগণ হইত্তেে তাহরা－याহারা নিজেরা হানাল কাজে নাপাইবার জন্যে অপর্রে নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার পর উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আরেক প্রকারের জভব্পস্ত দেলাদ！রগণ হইতেছে তহারা—uাহারা কোন ৫নাহের

কাজের জন্যে অপরের নিকট ইইতে ねণ গ্রহণ করিবার পর গুনাহ্ হইতে তওবা করে; কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত সকল প্রকারের অভারগ্গস্ত দেনাদারদিগকেই তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবার জন্যে সাদকার মাল হইতে অর্থ দান করা যায়। কুবায়সা ইব্ন মাখারিক হিলালী (রা) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নেক্ত হাদীসই হইতেছে এতদ্সম্পর্কিত বিধানের উৎস :

কুবায়সা ইব্ন মাখারিক হিলালী (রা) বলেন : একদা আমি অপরের একটি দেনার জন্যে यামীন হইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া উহা পরিশোধ করিবার জন্যে তাঁহার নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিলাম। নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন : তুমি অপেক্ষ করো। আমার নিকট সাদকার মাল আসিতে উহা ইইতে তোমাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিব। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে কুবায়সা ! অপরের কাছে হাত পাতা তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কাহারো জন্যে হালাল নহে। এক ব্যক্তি হইল যে অপরের দেনার জন্যে यামীন হইয়াছে। উক্ত যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার উস্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হানাল হইবে। যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ পাইবার পর অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল থাকিবে না। অপর এক ব্যক্তি কোন বিপত্তি বা দুর্ঘটনার কারণে যাহার অর্থ সম্পত্তি বিনষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হানাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থ্রে জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। আরেক প্রকার লোক যে অভাবের কারণে অনাহারে পতিত হইয়াছে। যাহার তিনজন নিকটাত্ীীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, সে প্রকৃতই অনাহারে পতিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সং্র্রহ করিবার উদ্লেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেহ অপরের কাছে হাত পাতিয়া অর্থ সং্গহ করিলে উক্ত অর্থ তাহার জন্যে হারাম মাল হইবে। উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণলা করিয়াছেন।

আবূ সাঈদ झুদরী (রা) হইতে <র্ণিত রহিয়াছে : নবী করীী (সা)-এর যুগে একদা একটি লোক ফলের <াগান কিনি২ার প্র কোন দুর্ফোগের কারণে উহা নষ্ট रৃইয়া গেল। ইহাতে লোকটি বিপুল প্রিমাণের দেনায় ডুবিয়া গেন: নटী করীম (না) সাহাবীদিগকে <লিলেন : তোহর্যা তাহকে সাদকা দাল করো। স:হাবীপণ তাহাকে সাদকা দান করিলেন। ইহাতেও
 লোকতির পাওনদদরদিপকে <লিলেন-তোমরা বে অর্থ তাহার নিকট সংগৃহীত পাইয়াছ, তাহা গ্রহণ করো। উহার অতিরিক্ট যে অর্থ তাহার নিকট তোমাদের পাজনা রহিয়াছে, তাহা তোমরা পাইবে না। উক্ত হাদীসও ইমাম ふুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহহদ (র) ... আ<দুর রহমান ইব্ন আবূ <কর (র!) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : बবী ক<ীী (সা) বলিয়াছেন—কিয়ামতের দিনে আন্নাহ্ তাআলা অপরের নিকট

দেনাদার ব্যক্তিকে ডাকিয়া নিজের সষ্মুথে দাড় করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! তুমি এই ঋণ কোন পথথ ব্য় করিয়া মানুষের হক নষ্ট করিয়াছ ? সে বলিবে : হে পরওয়ারদিগার! তুমি নিচয় জানো বে, উক্ত ঋণ আনিয়া আমি উহাকে আমার পানাহারে ব্য় করি নাই আর উহাকে অপচ্য় করি নাই। উক্ত ঋণণর অা্থ আমার হাতে আসিবার পর जা৩नে পড়িয়া গিয়াছে অথবা हूরি হইয়া গিয়াছে অথবা অन্য কোন দুর্ভোগে নষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।
 তরফ হইতে উহা পরিলোধ কর্রিয়া দিবার বিষয়ে আমার উপরই অধিকতর দায়িত্ণ বর্তয়তেছে। जতঃপর আন্वাহ্ ত'আানা একটি বস্থু আনাইয়া উহা তাহর নেক আমলের পাল্ধায় রাথিয়া দিবেন। ইহাতে তাহার নেক আমলের পাল্লা বদ আমলের পাল্লা অপেশ্ণ অধিক্তর ভারী হইয়া यাইবে। রইকপপ সে আল্মাহ্ ত'আলার ফ্যল ও মেহেরবানীতে জান্নাত্ প্রবেশ করিবে।

आল্ধाহ্র পথথ জিহাদকারী ব্বে সকন ব্যক্তি রাi্ל্রীয় তহবিল হইতে বেতন বা ভাতা লাভ করেন না, তাহাদিগকে সাদকার মান দান করা হইবে। ইমাম আহমদ, হাসান বসরী এবং ইসহাক বলেন : দরিদ্র ও অভাবী হচ্জ্যাব্রীभণ ও আল্লাহ্র পথে জিহদদকারিগণ এই শ্রেণীর
 তাহারা নিজ্জেদের অতিমতের সমর্থনन বনেন : शাদীস শরীীফে নবী করীীম (সা) হজ্জयाত্রী ব্যাক্টিকেও আল্লাহ্র পাথ জিহাদকারী নাল্য আথ্যায়িত কর্যিয়াছ্থন।
 পতিত হইলে গৃহে সে অর্থের মানিক থাকিনেও তাহাকে এই পরিমাণের সাদকার মাল দান
 হইতে কোন স্থানে সফ্র করিতে বাধ্য হইলে তহাকে সাদকার মাল ইইতে যাতায়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় জর্থ দান করা যাইবে। উক্ত বিষষ্রের প্রমাণ হইতেছে जালোচ आয়াত। এত্দ্যতীত নিল্নোক হাদীস দ্মারাও উক্ত বিবয় প্রমাণিত হয় :
 बে, তিনি বনেন : নবী করীম (সা) বनिয়াছেন, পাঁচ প্রকার্রে ধনী লোক ছাড়া অन্য কোন
 তাহাকে সাদকার মান ইইতে বেতন দেওয়া যাইবে। এইর্রপ ধনী ব্যङ্-বে সাদকার মাল



 হাদিয়া হিসাব্ প্রদাল করিয়াছে। এইর্পপ ব্যক্তি ধনী হইনেও হাদিয়া হিসাবে প্রাশ্ উক্ত সাদকার মাन খাইতে পার্।
 আiসলামের সূত্রে উश مرسل সনদে বর্ণনা করিয়াছছন।

আবূ দাউদ (র) ... আবূ সাঈ্গদ থুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছ্থে : ধনী ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে; তবে সে যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদাকারী হয় অথবা পথিক হয় অথবা কোন প্রতিবেশী দরিদ্র ব্যক্তি যদি তাহাকে সাদকার মাল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করে কিংবা তাহাকে দাওয়াত করিয়া উহা খাওয়ায় তখন খাওয়া হালাল হইবে।

 আর আল্নাহ্ প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের প্রকাশ্য অবস্থা এবং অপ্রকাশ্য অবস্থা—সবই ভালরূপে জানেন। তিনি বান্দার কল্যাণ অকল্যাণ সমৃন্টে ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, তাঁহার কথা, কার্য ও বিধান প্রজ্ঞাপৃণ হইইয়া থাকে। তিনি ডিন্ন অন্য কোন মা‘বূদ বা রব নাই।

৬). আর উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, ‘সে তো কান কথা ওনার লোক। বল, তাহার কান তোমাদের জন্য यাহা মংগল তাহাই তুনে। সে আল্:iZহ্ ঈমান রাথে এবং মু’মিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মু’মিন সে তাহ:দদর জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাহাদের জন্যে আছে মর্মন্দুদ শাস্তি।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা, মুনাফ্কিপণ কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর প্রতি উচ্ডারিত মিথ্যা উক্তি উল্লেখ করিয়া তাহাদের আচরণের কারণে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বিরুহ্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মুনাফিকগণ বলিত—মুহাম্মদ কান কथা েনার মানুষ। যে যাহা বলে, তাহাই সে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ আমাদের বিরুুদ্ধে তাহার কানে কোন কথা লাগাইলে সে সহজ্জেই উহা রিশ্বাস করিয়া ফ্তেলে। আব!র আমরা যথন তাহার নিকট গিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া উহার ঞ্রতিবাদা করি, তথন সে সহজেই আমাদের কथা বিশ্ধাস করে। এইকূপে মুনাফিকগণ আল্মাহ্র রাসূলের অন্তরে আঘাত দিত।

ইব্ন জাব্বাস (রা), হুজাহিদ এবং কাতাদা উপরোক্ত আয়াতাংশের টপরোক্তর্সপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল সকনের কথাই সহজে বিশ্বাস করে তাহা ঠিক নহে；বরং তোমাদের সকলের জন্যে যাহা মঙ্গলকর，আল্লাহ্র রাসূল খ্রু তাহাই সহজে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে। সে প্রকৃত মু’মিনদের কথা সহজেই বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র রাসূল হইতেছে মু’মিনদের জন্যে রহমতস্বক্রপ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বর্রপ।
 অন্তরে আঘাত দেয় তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।


## 㲎 

৬২．উহারা ঢোমাদিগকে খুশি কর্যার জন্য ঢোমাদূর নিকট আা্লাহ্র শপথ করে। जান্লাহ ও চাহার রাসূন ইহারই অধিক হকদার বে，উহার্গা ঢাহাদিগকেই সత্তুষ্ট করে यদি উহারা মু＇মিন হয়।

৬৩．উহারা কি জানে না বে，ব্ ব্যক্তি আা্লাহ ও তাঁহার রাসূলেের বির্রোধিতা করে ঢাহার জন্য আাছ জাহান্নামের অপ্নি，বেখানে সে স্থায়ী হইবে ？উহাই চরম লাঙ্নন।

তাফসীর ：কাতাদা（র）বলেন বে，आমার নিকট বর্ণিত＇ইইয়াছে ：একদা জটননক

 এই সকল नেত উহাকে সত্য বলিয়া মানিত। निশ্য় মুসলমানগণ গাধা অ＜পপ্ণ অধিকতর


 （সা）－এর निকট উক্ত घট্না বিবৃত করিলেন। নধী করীম（সা）উক্ত মूনাফিককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ：তুমি কেন ঐส্রপ কथা বলিনে ？মুনাফিকিটি কসম করিয়া বলিল বে，লে ঐส্রপ কথ্য বলে নাই। মু＇মিন লোকটি বলিতে লাগিলেন ：‘হে আল্লাহ্ ！তুমি স্তত্যাদী द্যাত্তির সত্যবাদী হওয়া প্রমািত করো এবং মিথ্যাবাদী＜্যক্তির মিথাবাদী হওয়া প্রমাণিত করো ； ইহাতে আল্লাহ্ ত＇আলা নিম্নোক আয়াত নাযিল করিলেন ：
 করিবার উল্mেশ্যে তাহাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ কর্য়া দাবী করে বে，তাহারা ঔমা

 রাসূনকে সতুষ্ট করাই মু’মিনের কাজ। এই সকল যুনাফিক কি জানে না বে, যাহারা আাল্লাহ্ ও তাহার রাসৃলের বিরোধিত করিবে, আল্gাহ তাহাদের জন্যে দোযখের কঠিন শাশ্তি নির্ধারিত করিয়া রাথিয়াছেন। বেখানে তহারা চিরদিন থকিবে। বস্হুত দোयখের শাস্তি হইতেছে জঘন্য শাস্তি ও জघন্য লাঞ্লনা।

৬৪. মুनাফ্িিকেরা ভয় করে, এমন এক সুরা অবতীর্ণ না হয়, याহা উহাদের অत্তরের কथা ব্যত করিবে। বन, ‘বিদ্রপ করিতে থাক; তোমরা যাহা তয় কর আা্লাহ্ তাহা প্রকাশ কর্রিয়া দিবেন।

ঢাফ্সীর : আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় মুজাহি (র) বলেন : মুনাফিকগণ আল্লাহু, রাসূল ও মু’মিনদের বিক্ন্দ্ধে নিজ্জেদের মধ্যে গোপনে কোন কথা বনিয়া আশংকা করিত—আল্মাহ एয়ত কোন সূরা নাযিল কর্রিয়া আমोদদরর গোপন কথা প্রকশ করিয়া দিবেন।


অর্থাৎ যখন তাহরা ঢোমার নিকট আগান করে, তখন তাহারা তোমার «তি এইর্রপ

 দিতেন, তবে কত ज়ানো হইত ! তাহাদের ভ্যো্য বাসস্হান হইতেছে জাহন্নাম। তাহরা উহাতে



 इू'মिनদের निকট «কাশ করিয়া দিবেন।

অই<্রপে জন্য় জাল্লাহ্ অ'অালা বলিতেছেন :


जর্থাৎ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে, जাহারা কি মনে করিয়াছছ বে, আল্ধাহ্ কথনো তাহদদের অত্তরের বিদ্বেষকে প্রকাশ কর্যিয়া দিবেন না ? यদি আমি ঢাহিতম, তবে নিশ্য় তোমার নিকট তাহাদের পরিচ্য স্পষ্ট করিয়া দিতাম-ফফলে তুমি তাহদ্দের চিছ দ্মারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিতে। তুমি তাহাদের কথার সূর ভগিমায় তাহাদিগকে নিকষ়় চিনিতে পারিবে। আর


কাতাদা (জ) বনেে : ‘সূরা বারাআাত’-এ যেহেতু অাল্লাহ্ ত‘অালা মুনাফিকদদের ঘৃণ্য আচরণসমূহ এবং তাহাদের অন্তরের কপটত প্রকাশ কর্যিয়া দিয়াছেন, তাই উহার আরেক নাম इইতেছে ‘আান ফাভ্যে’’ (লজ্জাদানকারিণী) অর্থাৎ মুনাফিকদদর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া উহা নজ্জাদান করে।

## (10). <br>  <br> 

৬৫. এবং ঢুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিচয়্ বनিরে, আমंরা ঢো আলাংআলোচ্না ও ঞীড়़-কৌতুক করিতেহিনাম। বল, তোমর্রা কি আল্লাহ, ঢাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রাসৃনকে ব্ব্দ্রপ করিতেছিলে?
 ঢোমাদ্র মধ্যকার কোন দনকক কষমা কর্রিনেও অন্য দনকে শাঙ্তি দিব- কারণ ঢাহারা অপরাধী।

তাফ্সীর : आবূ মাশার মাদীनी (র) মুাষদ ইব্ল কা‘ব আন-কার্ীী প্রমুখ একাধিক



 চলিতেছিলেন;



[^5] তোযরা বাহানা পেশ করিও না। তোমরা মুখ্থ ঈমানের কথা প্রকাশ করিবার পর কুফ্রের কথা প্রকাশ করিয়াহ। যদি আমরা তোমাদের এক দনকে ফমা করিয়া দেই, তবে অন্য একদলকে শাস্তি প্রদান করিব। কারণ, তাহারা জষন্যক্পে অপরাধী হইয়াছে।

এই সময়ে মুনাফিক লোকটি—নবী করীম (সা)-এর তরবারি ধরিয়া ঢাহার উটের সলে দ্রতত্বেগে চলিতেছেিন। তাহার পা দুইটি রাা্তার পাথরের সহিত নাগিয়া আঘাত খাইতেছিন। নবী করীম (সা) जাহার প্ি জ্রা্ষেপও করিতেছিলেন না।
 উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ব্, তিনি বলেন : একদা তবৃক্রে যুক্ধে জনেক মুনাফিক একটি মজনিসে বনিল : এইসব পুম্তক পাঠক মুসলমানগণ অপেক্ষ অধিকতর পপটুক, অধিকতর মিথ্যাবাদী এবং যুক্ধের ময়দানে অধিকতর ভীরু লোক আমি দেথি নাই। ইহাতে মজनिসে উপস্থিত একজন মু'মিন বנত্তি বলিলেন : তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তুম্মি একজন মুनाফিক। আমি উशা নবী করীম (সা)-কে জানাইব। जতঃপ্র উক্ত সংবাদ নবী করীীম
 ইব্ন উমর (রা) বনেন : আমি লেই মুনাফিক লোকটিকে দেখিয়াছি বে, লে নবী করীম (সা)-এর উটের পিঠ১র গদী ধর্য়া উহার সক্গে দ্ততবেপে চনিতেছিন এবং তাহর পা দুইটি রাস্তার পাথরের সহিত ধাক্া খাইয়া যభম হ ইইয়া যাইতেছিন। এই অবস্शায় সে বলিতেছিন, ‘হে
 (সা) বनिত্তিছেলেন-
 বর্ণना কর্য়াছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : নবী করীম (সা) ষখন তাবূক্কের যুদ্้ যাইতেছিলেন, তখন তাহার সञ্গে অকদन মুনাফিকও যুক্ধে যাইতেছিল। তহাদের মধ্য হইতু দুইজনের নাম ছিল--ওয়াদীजা
 ইব্ন আওফ গোত্রের লোক। নিতীয়জন ছিন ‘আশজ’’ গোে্রে লোক। জাশজা গোত্র ছিল সাनियা গোর্রের মিত্র। পথিমধ্যে তাহাদ্দে ক<্রেক্জন অন্য কতেককে বনিন : রোমক বীরদের


 কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হইবে। আলুাহর কসম! টক্ত লাষ্লা আমাদের প্রত্যেকের


ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার निকট বর্ণিত হইয়াছে ब্, এদিকে নবী করীষ (সা) आশার ইব্ন ইয়াजির (রা)-কে বনিনেেন : তুমি এই সব মুনাফ্কিকের নিকট যাও। তাহারা


তাহারা স্বীকার না করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলো, তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। আমার ইব্ন ইয়াসির (রা) তাহাদের নিকট গিয়া নবী করীম (সা) তাহাকে যাহা তাহাদিগকে বলিতে आদেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ইহাতে তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের পক্ষে ওयর পেশ করিতে লাগিল। নবী করীম (সা) উটের পিঠঠ উপবিষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় ওয়াদীআ ইব্ন সাবিত নবী করীম (সা)-এর উটের পিঠের গদি ধরিয়া বनिতে লাগিল, হে আল্লাহৃর রাসৃন! আমরা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করিবার উफ্mেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। মাখশী ইব্ন হামীর <লিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতার নামের অর্থের দোষটি এবং आামার নিজের নামের অর্থের দোষটি আমার স্বভাবের মধ্যে আসিয়াছে। ইবৃন ইসহাক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত|‘আলা যাহাদিগকে ফ্যা করিয়া দিবার কথা ঊল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত ‘মাথ্শী ইব্ন হামীর’ তাহাদের অন্যতম ছিল। পরবর্তীকালে সে নিজের নাম আবদুর রহমান রাখিয়াছিল। সে আল্মাহ্ তা‘আলার নিকট দু'আ করিয়াছিন : তিনি যেন তাহাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। সে আল্মাহ্ তা‘ললার নিকট এই দু‘আ করিয়াছিল, তিনি যেন কাহাকেও তাহার নাশের সন্ধান পাইতে না দেন। উক্ত আবদুর রহমান ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহার লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কাতাদা (র) বলেন : নবী করীম (সা) যখন তাবূকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে অকদল মুনাফিকও উটের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সম্মুথে ছিল। একদা তাহা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, এই লোকটি [নবী করীম (সা)-কে ইংগিত করিয়া] আশা করিত্ছে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের প্রাসাদসমূহ এবং দুর্গসমৃহ জয় করিবে। তাহা কখনো হইবে না। আল্মাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকে তাহাদ্রে উক্ত কথা বলিবার সংবাদ জানাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : এই সকল লোককে আমার নিকট লইয়া আসো। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি এই এই কথা বলিয়াছ ? জাহারা আল্লাহ্র কসম করিয়া <লিল—আমরা অধু আনন্দ-ফूর্তি করিবার জন্যে উহা বলিতেছিনাম। ইহাতে আল্পাহ্ তাআলা


জ!লেচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরাম বলেন : জালোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ ত'আলা যাহাদিগকে फ্য: করি<<র বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের একজন বলিত, হে আল্লাহ্ ! থে আয়াতে আামকে মফए করিয়া দিকার दिषয় উল্লেথিত হইয়াছে, উহা যথন আমি ऊনি, তখন আমার

 পারে, অiমি তাহ:কে গে:সল দিয়াছি, আমি তাহ!কে কাएুন পরাইয়াছি এ<ং জামি তাহাকে দাফएন করিয়!ছি: ইকরামা বলেন, সেই লোকতি ইয়ামামার যুদ্ধে শইীদ হইইয়: গিয়াছিল। কোন इুসলমানই তাহার লাশের সক্ধান পাইন না

我
 তোমদের সকলকে দ্মা করা যাইরে না; বরং তোমাদের মধ্য হইতে একদল লোককে জামরা শাস্তি প্রদান করিব। কারণ, তাহারা উপহাসপূর্ণ কথা বলিয়া অপরাধী হইয়াছে।




৬৭. মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরপ, টহারা অসৎকর্ম্মর নির্দেশ দেয় এবং
 তিনিও উशাদিগকে বিম্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকগণ ঢো পাপাচারী।
৬৮. মুनाফিক নর ও নারী এবং কাফি্রগণণক আল্লাহ প্রত্র্রুতি দিয়াছ্নন জাহান্মামের অপ্নির, সেথানে উহারা চির্রকাল থাকিবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আাল্লাহ উহাদিগকে ना‘নত কর্রিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহহিয়াছে ছায়ী শাস্তি।
 বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ ত'আলা বলিত্তেন্ন : মুনাফিকপণ নিজেদের চরির্র ও
 কার্यकनाপপর সশ্ণীর্ণ বিभরীত। তহারা অন্যায় কাজ করিবার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেয় এবং ন্যায় কাজ হইতে বিরুত থাকিতে বলে। তেমনি তাহারা আাল্লাহ্র পাথ অর্থ ব্য় করে না।

 जাহর প্রতি।

এইর্রপে জনাত্র জাল্লাহ্ তাআানা বলিত্তেছেন :

 এই দিলের স্দূীীন হইবার বিষয়কে বিখৃত হইয়া রহিয়াছিলে।
 মিথ্যার পথথ প্রেশ করিয়াছ্ছ।
 ल্রেণীর অत্ত্ত্ত্ত বিধায় তাহাদ্দর পত্রি্রুত শাস্তি হইন জাহন্নামের আఆন।

অর্থাৎ তাহারা পর্যাপ্ত শাস্তি ভোগ করিবে।
', ولَتْتَهُ

(79) ¢



৬৯. তোমরাও তোমাদের পৃর্ববর্তিগণের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদের অপেফ্মা প্রবল ছিল এবং যাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্মা অধিক এবং উহারা উহাদের ভাগ্যে यাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে। তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ডোগ করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল ঢাহা ভোগ করিয়াছে; উহারা যের্প অনর্থক আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও ঢদ্রপপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ; উহারাই তাহারা যাহাদের কর্ম ইহলোকে ও পরনোকে ব্যর্থ এবং উহারাই কত্গিগস্ত।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের সহিত নবী করীম (সা)-এর যুপের কাফিরদের সাদৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্নাহ্ তা‘আলা বলিতেছেনপূর্ববর্তী জাতিসমূহ যেরূপে দুনিয়াতে আল্পাহ্র শাশ্তি ভোগ করিয়াছে এ্রং আখিরাতেও তাঁহার শাস্তি ভোগ করিবে, সেইর্পপে তোমরাও দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করিবে। তাহারা ধনবল ও জনবলে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল।
 পার্থিব সুখ-শান্তি এবং আনন্দ-ফুর্তি ঊপভোগ করিয়াছে।
 রহিয়াছিল, তোমরাও তাহাদের ন্যায় মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছ।
 দুল্যিয়া ও আখিরাত কোন কালেই তাহাদের কাজে আল্সে নাই। আসিবে না; কারণ, তাহাদের আমলসমূহ হইতেছে ভ্রান্ত ও মিথ্যাভিত্তিক। বস্তুত, তাহারা হইতেছে, লোচনীয়ভাবে ক্ষত্থিস্ত। কারণ, তাহাদের আমলের কোন সওয়াব বা পুরক্কার তাহারা পাইবে না।
 আয়াতের ব্যাथ্যায় ইব্ন आব্মাস (রা) বলেন : অদ্যকার রাত্রিটি গত্কন্যকার রার্রিটির সহিত


 ইব্ন आব্বাস (রা) বলেন বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : বে সত্তার হাত্ জামার জান রহিয়াছ, তাহার কসম ! নিচ্য় তোমরা ঢোমদদর পৃর্ববর্তী লোকদদর নীতি-নীতি ও কার্য-কনাপকে সশ্ণৃর্ণ্রণপ অনুসরণ করিবে। এমনকি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ ০ই সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাক্লিলে তোররাও উহার পর্ত্র প্রবেশ করিবে।

ইব্ন জুরাইজ ... (র) জবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ়ন «ে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : বে সত্তার হাতে আযার প্রাণ রহহিয়াছে, তাহার কসম ! निশ্য় তেমরা তোমাদ্রে পৃর্ববর্তী লোকদ্দে রীতি-নীতি ও কার্য-কনাপকে এই<ূপ जনুनরণ কর্রিবে বে, তাহারা কোন কার্גর দিক্রে অর্ধ হাত জश্রসর ইইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে অর্ধ হাত অशসর ইইবে, তাহারা কোন কার্ভের দিকে অক হাত অখসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে ぃক হাত অঘ্রসর হইবে এবং তাহারা কোন কার্ব্রে দিকে দুই হতত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোযরাও উহার দিকে দুই হাত জ্পসর হইবে। এমন কি তাহারা অই সাপর গর্তে প্রবেশ করিয়া থকিলে তোমরাও উহাতে প্রবেশ করিবে। সাহাীীণ আর্ করিলেন, হে आল্লাহূর রাসৃল! সেই পৃর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি কিতাবধারী জাতিসমূহ ? নবী কड़ীম (সা) বनिলেন : जाহারা কিতাবধরীী জাতিস⿰ৃহ ছাড়া অन্য কাহানা ?
 বর্ণনা কর্রিয়াছেন। উহাতে নিম্নোত্ত কथাটিও উল্নেথিত হইয়াহে:

जতঃপর आাব হ হরায়রা (রাা) <লিলেন, এই প্রসক্গে তোমরা ইচ্ম করিলে এই আয়াত








१०. উহাদের পৃর্ববর্তী নূহ, ‘আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্ধস্ত নগর্রের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহার নিকট আসে নাই ? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূনগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজ্রেদের প্রতি জুলুম করে।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা মুনাফিকদিগের মধ্যে যাহারা রাসূলগণকে অন্বীকার করিয়াছিল, উপদেশ দিতেছেন এবং স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মুনাফিকগণ কি অতীত যুগের বিভিন্ন জাতির কুফরের করুণ পরিণতির কথা তনে নাই ? অতীত যুগে নূহের জাতি, ‘আদ, সামূদ, ইবরাহীমের জাতি, মাদ্য়ানবাসিপণ এবং মূ’তাফিকাত নামী এলাকার অধিবাসিগণ স্ব-স্ব রাসূলকে অমান্য করিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি কুফরী করিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে.ধ্রংস করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে শান্তি দিয়া এবং ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই; বরং তাহারা-ই নিজেদের কুফরীর কারণে নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে।

হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তাআলা মু’মিনগণ ভিন্ন তাঁহার জ়াতির সকল লোককেই মহাপ্লাবনে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। হযরত হূদ (আ)-এর জাতি ঢাঁহাকে আল্নাহৃর রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তাআলা প্রচఅ ঝড়ের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্পংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত সালিহ (আ)-এর জাতি তাঁহাকে আল্নাহ্র রাসূল বলিয়া না মানিবার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত উটকে হত্যা করিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে ধ্ধংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর তিনি তাহাদের বাদশা’ নমরূদ ইব্ন কিনআন ইব্ন কুশ কিনআনীকে ধ্নংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ওআয়ব (আ)-এর জাতি মাদয়ানবাসিগণ তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তাআলা ভৃমিকপ্প ও চাঁদায়ার দিনের শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ধ্নংস করিয়া দিয়াছিলেন।


 লুত (আ)-এর জাতির আবাসভূমির প্রধান জনপদের নাম। উক্ত প্রধধান জনপদ 'সাদুম' নাম্ও পরিচিত। ইহারা আল্লাহ্র রাসূল হযরত লূত (আ)-কে তাঁহার র্সৃন হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ইহারা সমকামের পাপে এইর্রপ লিপ্ত ছিল যে উক্ত পাপে ইহারা পৃথিবীর সকল পাপী জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ফুলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।
 লইয়া তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিন।
 অবিচার কর্রেন নাই; বহং তাহারা কুফ্রী করিয়া নিজেরাই নিজেদের প্রি অবিচার করিয়াছ্ আার উহার ফলে ঞ্পংস হইয়া গিয়াহ্ছ।

৭১. মু’মিন নর-নারী একে অপরের বক্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যের নিযেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহু ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ কৃপা কর্রিবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

তাফ্সীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিক্দের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি মু'মিনদের পরিচয় বর্ণনা করিতেছেন।
, অर্থাৎ মুমিনগণ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাহারা একে অপরের দুঃণখ দুঃখিত হয় এবং একে অপরকে তাহার দুঃখে ও বিপদদ সাহায্য করে। এইর্রপে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : একজন মু’মিনের সহিত আরেকজন মু’মিনের সম্পর্ক হইতেছ্-েঅ্টালিকার একটি ইটের সহিত আরেকটি ইটের সম্পর্কে ন্যায়। এই বলিয়া তিনি তাঁহার এক হাতের আসুলগুলিকে অন্যহাতের আঙ্গুলণলির মষ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। সহীহ্ হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-মু’মিনগণ পারশ্পরিক স্নেহ-মমতা ও মায়া-মহব্বতের দিক দিয়া একটি দেহের সমতুল্য। একটি দেহের কোন অগ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িলে যেক্রপে সমগ্র দেইটি উহাতে সাড়া দিয়া অসুস্থ ইইয়া পড়ে এবং রাত্রিতে না ঘুমাইয়া জাগিয়া থাকে, সেইর্রপ একজন মু’মিন বিপদে পতিত ইইলে সকল মু’মিনই উহাতে সাড়া দিয়া নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্যে চেষ্টা করে।
 মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেয়।

এইরূপে অন্যত্র আল্নাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

"তোমদের মধ্ধ্যে যেন এইর্রপ একদল লোক তৈয়ার হয়, যাহারা মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহান জানাইবে এবং তাহাদিগকে সৎকাজ় করিতে ও অসৎ কাজ ইইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিবে (৩: ১০৪)।"
 মানুমের হক ‘যাকাত’ প্রদান করে।
 চলে।
 ইয়্যাত দান করিবেন। তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী ও তাঁহার কার্যাবলী প্রজ্ঞাপূর্ণ। স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে তিনি মু’মিনদিগকে উপরোক্ত সদগুণাবনীতত বিভূষিত করেন এবং মুনাফিকদিগকে ইতিপৃর্বে উল্লেথিত ঘৃণ্য অসদণুণাবলী দ্ৰারা অপবিত্র করেন। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে মু’মিনদিগকে রহমত দ্বারা পুরক্কৃত করিবেন।


 नদী প্রবাহিত ব্যোনে ঢাহারা চির্রকাল থাকিবে এবং আদন জান্নাতে উত্তম বাসগৃহू থাকিবে। পরब্তু আল্লাহ্র সত্তৃষিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।

তাए্সীর : আর আয়াত্ আল্লাহ্ ত'আनা মু'মিনদিগকে জান্নাত্র সুস্ববাদ দিতেছেন।
 জান্নাত্ দাখিল করিবেন—যাহার নিন্নদদশে নদী প্রবহমান রহিয়াছে। আর সেখান্ তাহারা চিরকান थাকিবে।

 রহহ়াছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : এইই্রপ দুইটি স্বর্ণনির্মিত জন্নাত রহিয়াছ্-यাহাদের
 জান্নাত রহিয়াছ্ছ্-याহাদের পান্রসমৃহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্शিত সমুদ্য বস্থু হইতেছে
 থাকিবে అধ্র আল্লাহ্র মাহা্্ছ্যের পর্দা।

 निर्यिত তাঁু থাকিবে। ঊর্ব্রে উহার বৈর্ঘ্য হইবে ষাট মাইন। উহার মধ্যে তাহার স্তীগণ বসবাস করিরে।

সে তাহাদের একের পর একের নিকট গমন করিবে। তাহাদের কেহ কাহাকেও দেখিতে াইবে না।

এাবূ হুায়রা (রা) হইতে বুথাগী শরীফ এবং মুসলিম শরীীফ্ আরো বর্ণিত রহহ্যাছে বে,


 जाহাকে জান্নাতে দাগিন করিবেন। সাহাবীণণ বলিলেন, হে আাল্লাহূর রাসূল ! আমরা কি এই কथा लোকদিभকক জানাইয়া দিব না ? নবী করীী (সা) বলিলেন : জন্নাতের মধ্যে এইর্রপ একশতটি স্তুর রহিয়াহে যাহাদিগকে আন্ধাহ্ ত'जালা তাঁার পথে জিহদকারী মু'মিনদদর

 করো, তখন তাহার নিকট ‘জান্নাতুন ফির্রাউস’ পার্থনা করিও। কারণ, উহা ইইতেছে জনন্নাতের কেন্দ্র ও সর্বোচ্ড স্তর। উক্ত জান্নাতেই সকল জান্নাতের নদীসমূহ্রের উৎস অবস্থিত। উহারই উপর অবস্থিত রহহিয়াছ্ছে মহান আান্লাহ্র আরশ।
 (র্রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : आমি রাসূনুন্নাহ্ (সা)-কে বনিতে ఆনিয়াছি, অতঃপর তিনি উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুূপ বর্ণনা করিলেন।

ইমাম তিরমিযী আবার উবাদা ইব্ন সামিত (র) হইত্ও উপরোত্ত হাদীলের অনুর্রপ অকটি হাদীস বর্ণনা কর্যিয়াছেন
 করেন বে, তিনি বলেন : নবী কडীী (সা) বলিয়াছছন-জান্নাত্বাসিণণ তাহেদ (সুবিনাযু এ নক্ষ্রকে দেখিয়া থাকে।

অতঃপর ইश জানা দরক্नার ব্যে, জনন্নাতের সর্বোচ প্রসাদটির নাম হইতেছে ‘ওয়াসীনা’।

 প্রাসাদ।

ইมাম आহমদ (র) ... অবূ হরায়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা যখন আমার জন্যে দুঅা করো, তখন অাল্মाহ ত'আলার নিকট आমার জন্যে ওালাগীলা প্থন্থা করিও। नবী কনীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা
 জান্নাতের সর্বেচ্চ মানযিল। মাত্র অকটি ব্যক্তিই উহ, লাভ করিবে। আশা করি আমিই হইব সেই ব্যক্তি।


 প্রতি উহার পরিবর্তে দশটি রহহত নাযিল করেন। অতঃপর তোমরা আল্মাহ্ ত'আলার নিকট


নাম «েখানে আল্gাহ্ ত'অালার মাত্র একজন বান্দাই বসবাস করিবে। आশা করি আমিই হইব সেই বাদ্দা। বে ব্যক্তি আন্नাহ্ ত'অাनার নিকট আমার জন্যে ‘ওয়াসীনা’ প্রার্থনা করিরেব, किয়ামতের দিন্ে আমি তাহার জন্যে শাফাজাত করিব।

आবুল কাসিম जাবারানী (র) ... ইব্ল आব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে বে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা আল্লাহ্ ত'আলার নিকট আমার জন্যে ‘ওয়াসীলা' পার্থনা করো। বে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্ ত'অানার নিকট আমার জন্যে উशা প্রার্থনা করিবে, आমি নিচ্য় आখিরাতে তাহার পক্ষে ‘সাক্ীী' হইব অথবা 'শাফাআতকারী’


ইমাম आহমদ (র) ... অবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, তিনি বলেন, একদা
 দ্ञারা নির্মিত তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন : জান্নাতের প্রাসাদের প্রি দুইটি ইটের একটি হইতেছে স্বর্ণ-নির্মিত এবং অপরটি হইতেছে রৌপ্য-নির্মিত।
 ও ইয়াকু। উহার মাটি হইত্ছে-याফরান। বে ব্যক্তি উহাত প্রবেশ করিবে, লে সুখী হইবে, কষ্ঠ ভোগ করিবে না। সে চিরকাল থাকিবে কোন দিন মরিবে না। তাহার পোশাক কোনদিন পুরাতন হইবে না। তাহার ভ্যেবন কোনদিন ফুরাইবে না।

ইবৃন উমর (রা) হইতেও অনুสপপ অকটি 'মারফূ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।
ইমাম তিরমিযী (ส) ... आनी (রা) হইতে বণ্ণনা কর্রেন ভে, তিनि বলেন : একদা নবী করীম (সা) বनिলেন : নিচ্চ্য় জান্নাতের এইর্রপ কত্খলি কক্ষ রহিয়াছে যাহার ভিত্র হইতে উহার বাহিরের বস্থু এবং বাহির হইতে উহার ডিতরের বব্থু দেথা যাইবে। ইহাত জনৈক
 निর্ধারিত রহিয়াছ্ ? নবী কडীী (সা) বनिলেন : সেই কক্ষ্খলি নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের জন্যে-याহाরা नেক ও মিষ্ কথা বনে, অভাবগ্য লোকদিগকে অন্নদান করে, সর্বদা রোयা রাথে এবং গতীর রাতে লোকে যথন ঘুমাইয়া থাকে, তথন নাযােে মশ্খল থাকে। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস বর্ণল করিবার পর উহ সशৃ্ধে মত্তব্য করিয়াছেন-উক্ত হাদীস आनी (রা) হইতে মাত্র ঊপরোজ একজন রাदी কর্ত্ণক বর্ণিত হইয়াছ্। ইযাম তাবাযানীও अनूสপ










乡া, आমরা জান্নাতে যাইবার জন্যে आপ্রহী রহহহয়াছি। নবী করীম (সা) বনিলেন : তোমরা বলো ইন্শা|াল্মাহ্। সাহাবীণণ বলিলেন, ইনশা|াল্লাহ ।

উক্ত রিওয়ার্যেত ইমাম ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন।



ইমাম মালিক (র) ... जাবূ সাঈদ ひুদরী (রা) হইতে বর্ণা করিয়াছেন ৫ে, তিনি বলেন : নবী করীী (সা) বলিয়াছছন : অা্মা|্ ত'অালা জান্নাত্বাসীদিগকে বলিবেন : হে জন্নাত্বাসিগণ! তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আयরা তোমার বাণী খনিবার জন্যে উপস্ছিত ও
 কি সब্ৰুষ্ট হইয়াহ ? তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদ̆গার ! তুমি আমাদিগকে এইর্রপ নিয়ামত দান কর্যিয়াছ-यাহা তোমার অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করো নাই। এমতাবস্থায় আযরা কেন সত্তুষ্ঠ হইব না ? আg্वाহ ত'আলা বলিবেন : আমি कि তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা ब्रষ্ঠতর निয়ামত দান করিব ? অহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! উহা অপপকা ल্রেঠ্ঠেম নিয়ামাত कী হইতে পার্ ? ज़ाল্লাহ তাজালা বলিবেন : आমি কি তোমাদিগকে উश অপপক্শ ল্ঠ্ঠতর নিয়ামাত দান করিব ? তাহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! উহা

 ना।

উऊ্ত হাদীস ইমাম রুথারী এবং ইমাম মুসলিম ইমাম মানিক ইইতে উপরোক উর্ধ্রতন সনদদ বর্ণনা করিয়াহূন।
 ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, তিনি বলেন : নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন : জন্নাতিগণ জান্মাতে প্রবেশ করিবার পর আল্নাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে বলিবেন : তোমরা কি আরো কোন নিয়ামত পাইতে চাও ? यদি চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তাহাও দিব। তাহানা বনিবে : হে আমাদের



উক্ত রিওয়ায়়ত ইমাম বায়यার স্ষীয় 'মুসনাদ' স্কলনে সুফিয়ান সাওজীর (র) সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্রতন সনদদ বর্ণনা করিয়াছেন। शাফিজ যিয়া মাকদেসী ‘জান্নাতের পরিচ্য’ নামক পুস্তকে
 আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।


## (VE)     وَّ

१७. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিক্থদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের थ্রতি কঠোর হও; উহাদ্র আবাসস্গন জাহানাম, উহা কত নিকৃষ প্রত্যাবর্তন স্থন!


 কর্রিয়াছিনেন বনিয়াই উহার্রা বির্রোধিতা কর্রিয়াছিন। উহারা তওবা কর্রিনে উহাদের জন্যে



তফन्नীর : আলোচ্ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ অ'অালা কাফির এবং মুনাফিকদদর বিক্রুদ্ধে য়াদ্ধ করিতে আদ্দে করিয়াছ্ন এবং ঘোষণা কর্য়য়াছেন বে, কাফির ও মুনাফিক্দের ঠিককনা
 দিয়াছছন মু’মিনদের প্রতি নরম, নমনীয় ও বিগলিত্রাণ হইতে এবং আলোচ্য আয়াতে তিনি তাঁহাকে আাদেশ দিয়াছূন কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি শক্ত ও অনমনীয় হইতে। ইতিপৃর্বে
 (সা) চারিখানা তরবারিসহ প্রেরিত হইয়াছেন : একখালা তরবারি ইইতেছে মুশরিকদ্দর বিকৃদ্ধে ব্যবহার্य। জাল্লাহ ত'অালা বলিত্ছেন :


অর্থাৎ निষিদ্ধ মাসসমৃহ অতিবাহিত হইবার পর তেমরা মুশরিকদিগকে বেখানে পাইবে, সেথানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে ... (৯ : ৫)।

जর্রেথানা তরবারি ছইতেছে কিতাবধারী কাফি্রদের (ইয়াহূদী ও নাসারা) বিক্রুদ্ধে ব্যবशার্य। आা্gাহ্ অআালা বলিতেছেন :



অর্থাৎ যে সকল কিতাবধারী ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতিও ঈমান আনে না, আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হারাম করে না এবং সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর—যতক্ষণ না তাহারা তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় এবং তাহাদের অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে (৯ : ২৯)।

আরেক খানা তরবারি হইতেছে মুনাফিকদের বিরুক্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন:
 বিরুদ্ধে ‘́জিহাদ করো ... .। আরেক খানা তরবারি হইতেছে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তাআলা বলিত্ছেন :
 কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্র ফায়সালার নিকট আञ্মসমপণ করে (৪৯ : ৯)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা) তথা সু’মিনদিগকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশের ব্যাথ্যা এই যে, মুনাফিকদের নিফাকের বিষয় মু’মিনদের গোচরে আসিলে তাহাদের বিরুদ্ধে মু’মিনদিগকে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর আলোচ্য আদেশের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মু’মিনদিগকে হাতের সাহায্যে জিহাদ করিতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে হাতের সাহায্যে জিহাদ করিবার ক্মতা না থাকিলে মুখে তাহাদিগকে ধমক দিতে এবং ভৎসনা করিতে হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কাফিরদের বির্রুদ্ধে তলোয়ারের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুুদ্ধে মুখের সাহায্যে জিহাদ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কোনর্রপ নমনীয়তা দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন।
 কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং মুনাফিক্কের বিরুদ্ধে মৌখিক ‘‘ধমক, তিরস্কার ও ভৎ́সনার সাহায্যে জিহাদ করো। তিনি বলেন : মুনাফিকদিগকে লৌখিক ধমক দেওয়া এবং তিরক্কার ও ভ夭্সনা করাই হইতেছে তাহাদের বিরুঙ্ধে জিহাদ করা। মুকাতিল এবং রবী‘(র) (ইব্ল আনাস) হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার তাৎপর্য হইতেছে তাহারা কোন অপরাধ করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে শারীআত সম্মত বিধান মুতাবিক শায়িত্তি প্রদান করা।

কেহ কেহ বলেন : আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লেথিত বিভিন্ন ব্যাথ্যার মধ্যে কোনর্দপ পরস্পর-বিরোধিতা নাই। বস্থুত মুনাফিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থায় উপরোল্লিফিত বিডিন্ন পন্থায় জিহাদ করাই বিধেয়। আল্নাহৃই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

অর্থাৎ তাহারা আল্নাহূর শপথ করিয়া বলে—তাহারা বলে নাই; অথচ তাহারা কুফর্রী কথা বলিয়াছে, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর কুফরী বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে এক্巾প কিছু করিতে চাহিয়াছিন যাহা করিতে পারে না।

শানে নুযূল : কাতাদা (র) বলেন——উক্ত আয়াত মুনাফিকদের নেতা আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর-এর একটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। তাহার ঘটনাটি এই : একদা জনৈক জুহান গোত্রীয় লোক এবং জনৈক আনসার গোত্রীয় লোক পরস্পরের সহিত সংখর্ষে লিপ্ত হইন। উক্ত সংঘর্ষে জুহান গোত্রীয় লোকটি আনসার গোত্রীয় লোকটির উপর বিজয়ী হইল। ইহাতে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ‘আনসার’ গোত্রীয় লোকদিগকে বলিল : তোমরা নিজ্রেদের ভাইকে সাহায্য করিত্ছে না কেন ? সে বলিল : আল্লাহ্র কসম ! আমদের অবস্থা ও মুহাম্মদের অবস্থা হইতেছে এইর্পপ যাহা এই প্রবাদ বাক্যটিতে ব্যক্ত ইইয়াছে : নিজের কুকুরকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোট বানাও; একদিন উহা তোমাকেই কামড়াইবে। সে আরো বলিল :

## 

অর্থাৎ यদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাইতে পারি, তবে অধিকতর সন্মানিত দল (মুনাফিকগণ) অধিকতর লাঞ্হিত দলকে (মু’মিনদিগকে) নিশচয় উহা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে। (৬৩:৮)

জনৈকক মুসলমান আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর উপরোক্ত কथা নবী করীম (সা)-এর কানে পৌইছইয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকাইয়া সে উহা বলিয়াছে কিনা তাহা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আল্নাহ্র কসম করিয়া বলিল বে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্মাহ্ ত'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন।

ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) ... হযরত আনাস (রা) হইতে উর্ধ্ণতম রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফয়ল বলেন : একদা 'হাররা’ নামক স্থানে সংघটিত যুদ্ধে আমার গোত্রের যে সকল লোক শহীদ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের শোকে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার শোকাতুর হইবার সংবাদ যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর নিকট প্ৗৗিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে এই কথাঙলি আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে ওনিয়াছি : হে আল্মাহ্ ! তুমি আনসার এবং তাহাদের সন্তানগণকে ক্ষমা করিয়া দাও। রাবী আবদूল্মাহৃ ইব্ন ফযলল বলেন : আমার স্মরণে আসিতেছে মে, আমারু শায়েখ आনাস (রা) ঊক্ত হাদীসে আনসারদের সন্তানগণের পর তাহাদের পৌৗ্রগণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা নিপ্চিতরূপে আমার শ্মরণণ নাই। আবদুল্নাহ্ ইব্ন ফ্যল বলেন : অতঃপর হযরত আলাস (রা) তাঁহার নিকট উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একটি লোককে যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর মরতবা ও মর্যাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতেছেন সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্মাহ্ ত'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্য প্রদান করিয়াছেন। নিম্নোক্ত घটনায় নবী করীম (সা) যায়েদ ইব্ন आরকাম (রা) সম্ব<্ধে ঊপরোল্লেহিত কথা বলিয়াছিলেন। একদা নবী করীম (সা) భুত্বা প্রদান করিতেছিলেন। এই সময়ে যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) জনৈক মুনাফিককে বলিতে eনিলেন : এই ব্যক্তি সত্যবাদী হইলে আমরা নিশ্য় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। ইহাতে यায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) বলিলেন : আল্লাহ্র কসম ! তিনি সত্যবাদী আর তুমি নিশ্চয় গর্দভ

जলেক্ন নিকৃষ্ঠর। অতঃপ্র তিনি উক্ত ঘট্না নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিিয়া উক্ত মুনাফিক উহা অস্থীকার করিল। ইহাতে আল্লাহ্, ত'জালা নিপ্নোত্ত
 जারকাম (রা)-জর কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী রাবী ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উকবা (র) হইতে অভ্ন্ন্ন উর্ধ্রতন সনদ̆ ঊপরোক্ত রিওয়ায়েতের 'আন্নাহ্ ত'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন', এই বাক্ পর্যন্ত অংশশকে বর্ণনা কব্রিয়াছেন। উহার পরবর্তী অংশকে ইমাম বুখারীী বর্ণনা করেন নাই। উহার পরবর্তী অং্শ সষ্ভবত রিওয়া|়্েতের অনাতম রাবী মূসা ইবৃন উকবার নিজস্ব বর্ণনা।
 বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর বনিয়াছ্ছেন : ইব্ন শিহাব হইতে মূসা ইবৃন উকবা বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইব্ন শিহাব বলেন, ঈইসৃনে মুহাশ্মদ ইব্ন যুলাইহ উপরোত্ত রিওয়ার্য়েের শেবোত্ত অংশ—যাহা ইতিপৃর্বে মূসা ইব্ন উক্বার নিজস্ব বর্ণনা বनিয়া অভিহিত করা হইয়াছে’ উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোল্লেথিত রিওয়ায়়তেত বে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছছ, তৎসম্ণক্ধে বিথ্যাত এই বে, উহা বনূ সুসতাनीকার বিরুচ্ধে সংখणিত যুক্ধের সময়ে ঘট্যিয়াছ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় উপরোল্gেথিত রিওয়ার্যেত বর্ণনা করিতে গিয়া উহার কোন রাবী
 घটনার সহিত সম্পর্কিত আয়াতকে উল্লেখ কর্রিতে চাহিহযা ভুলক্রন্মে তদস্থলে আলোচ্য আয়াতকে উন্লেখ করিয়াছেন। আল্মাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উমবী (র) जাহার মাগাযী গ্রন্থে ... কাব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন লে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) অবৃবেক্র যুফ্ধ লেষ করিয়া মদীনায় ফিন্রিয়া আসিলে आমার গোত্রের লোকগণ আমাকে বলিল, তুমি একজজন কবি। ইচ্ছ করিলে पুমি আল্লাহ্র রাসৃলের নিকট গিয়া যুক্ধে তোমার অংশ গ্ণণ না করিবার পক্কে কোন মিথ্যা ওयর পেশ করত তাহাককে সత్రুষ্ট করিতে পার। ইহাতে বে গোনাহ্ হইবে, তজ্জন্য পরে তুমি আা্লাহ্র নিকট মাফ চাহিয়া
 जবশিষ্টাংশশর শেমাশ্ হইতেছে এই : কাব ইবৃন মানিক (রা) বলেন, বে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর সरिত তাবূকের যুক্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিন, জাল্লাস ইব্ন সুঅায়েদ ইবৃন সামিত ছিল जাহাদের অন্যত্ম। কিছ్ সংখ্যক মুনাফিক অবশ্য নবী করীম (সা)-এর সरिত যুৰ্ধেও গিয়াছিন। উক্ত জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিতের श্ত্রীর পৃর্ব স্বামীর পক্ষের পৃত্র উমায়ের ইবৃন সাদ্দ (রা) তাহার মাতার সহিত জাল্লালের গৃহে থাকিতেন। যাহ হ হউক,
 করিয়া আয়াত নাযিন করিলে উত্ত জল্লাস বলিল : 'আল্লাহ্র কসম ! এই ব্যক্তি যাহা বলে,
 খनिয়া বলিলেন : হে জাল্লাস ! অাল্লাহ়র কসম ! নিচয় তুমি আমার নিকট থ্রিয়ত্ম ব্যক্ত; অন্য

বে কোন লোকের উপর বিপদ আসিলে আমি মনে যতটুকু ব্যথিত হই, তোমার উপর বিপদ আসিলে তদপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হই। আজ তুমি এইর্রপ কথা বলিয়াছ যাহা আমি প্রকাশ করিলে নিশ্চ তুমি আমাকি মন্দ বলিবে; আবার প্রকাশ না করিলে আমি ধ্ণংস হইয়া যাইব। তোমার মন্দ শোনা ধ্বংস হইয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর সহজ। তাই, আমি উহা প্রকাশ করিয়া দিব। এই বলিয়া উমায়ের ইব্ন সা‘দ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঢাঁহাকে উক্ত ঘটনা সম্বক্ধে অবহিত করিলেন। জাল্লাস উহা জানিতে পারিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। সে আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল যে, উমায়ের যে কথা বলিয়াছে তাহা সে বলে নাই। উমায়ের ইব্ন সা‘দ তাহার নামে মিথ্যা কথা লাগাইয়া গিয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : بَحْلفُوْنَ بَاللَّ مَا قَالُواُ

নবী করীম (সা) জাল্লাসকে উক্ত আয়াত সম্বক্ধে অবহিত করিলোন । কথিত আছ্-
অতঃপর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এমন কি তওবার পর সে নেক্কার মুসলমান হইয়াছিল।

আমি (গ্গন্থকার) বলিতেছি, জাল্লাসের তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া যাইবার বর্ণনাটি এইর্রপেই কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়াত্যেতের অব্যবহিত পর উল্লেখিত রহিয়াছে। উহা সম্ভবত কাব ইব্ন মালিক (রা)-এর উক্তি নহে; বরং উহা উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের নিজস্ব উক্তি। আল্মাহৃই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের বনেন : আলোচ্য আয়াতটি জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিত সম্বক্ধে নাযিল ইইয়াছে। একদা সে এবং তাহার স্ত্রীর পৃর্ব স্বামীর: পক্ষের পুত্র মুসআব (রা) কূবা নামক স্থান হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিল। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিল : মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা আমাদের বাহন এই গাদাটি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। ইহাতে মুসআব (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র শত্র! তুমি যাহা বলিলে, আল্মাহৃর কসম ! আমি উহা নিশয় নবী করীম (সা)-কে জানাইব। মুসআব (রা) বলেন : আমার ভয় হইল, यদি আমি উহা নবী করীম (সা)-কে না জানাই, তবে আমার নিন্দায় কোন আয়াত নাযিল হইতে পারে অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ আপতিত হইতে পারে অথবা आমি জাল্লাসের পাপের ভাগী ইইয়া যাইতে পারি। তাই আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল ! জাল্লাস এবং আমি কুবা হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিয়াছে : মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা সত্য হইলে আমরা আমাদের এই বাহন গাধাটি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। আমার মনে এই ভয় आসিয়াছে যে, যদি আমি উহা আপনাকে না জানাই, তবে আমি উক্ত পাপের ভাগী হইয়া যাইতে পারি অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ নাযিল হইতে পারে। তাই উহা আপনাকে জানাইলাম। নবী করীম (সা) জাল্লাসকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : ওহে জাল্লাস ! তুমি যাহা বলিয়াছ বলিয়া মুসআব আমাকে জানাইয়াছে, তাহা কি তুমি বলিয়াছ ? জাল্লাস আল্লাহৃর কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত


মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে : বে লোকটি আল্লাহুর কালাম ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে উপরোল্লেখিত বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার নাম হইততেছ্ছে-জাল্লাস ইব্ন সুআয়্যে ইব্ন সামিত। তাহার বিদ্বেষপূর্ণ উক্তিটি সম্বক্ধে যে সাহাবী নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেছে উমায়ের ইব্ন সা‘দ (রা)। তিনি ছিলেন জাল্লাসের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্乛ের পুত্র এবং তিনি সেই সময়ে জাল্লাসের গৃহেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জাল্লাস তাহার উক্তির কথা অস্বীকার করিয়াছিল। সে আল্নাহ্র কসম করিয়া বলিয়াছিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন। আয়াত নাযিল হইবার পর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসনমান হইয়া গিয়াছিল। তওবার পর দেখা গিয়াছিল সে একজন নেক্কার মুসলমানে পরিণত হইয়াছে।

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম প্রহণরত ছিলেন। এই অবস্থায় এক সময়ে তিনি বলিলেন : কিছ্রকণ পর তোমাদের নিকট একটি লোক আসিয়া শয়তানের দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে তাকাইবে। তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না। কিছুক্ষণ পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক তথায় আগমন করিল। নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন- তুমি এবং তোমার সঙ্\}ীণ কেন আমাকে গালি দাও ? লোকটি কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে স্বীয় সঙ্গীণসহ পুনরায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তাহারা সকলে আল্লাহৃর কসম করিয়া বলিল যে, তাহারা উহা বলে নাই। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে আর কিছু বলিলেন না। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা মুনাফিক্দের কোন ব্যর্থ আকাংক্ষা বা পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে সম্থন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন, উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদের একটি ব্যর্থ আকাংক্ষার প্রতি ইক্গিত করিয়াছেন। কুরআন মাজীদ এবং নবী করীম (সা)-এর শানে জাল্লাস বিদ্বেষমৃলক উক্তি করিলে তাহার ন্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্কের পুত্র উমায়ের ইব্ন সাদ (রা) (মতান্তরে-মুসআব রা) তাহাকে যখন বলিয়াছিল : আমি নিশয় তোমার এই উক্তি সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিব, তখন জাল্লাস তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিন : কিন্তু তাহার সে ইচ্মা ও আকাংক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লাসের সেই অপৃর্ণ আকাংক্কার প্রতি ইস্গিত করিয়াছেন। আরেক দল তাফসীরকার বলেন : উক্তু আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা‘আলা আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর একটি ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল; কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্মাহ্ তাআলা তাহার সেই ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইক্ছিত করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন, একদল লোক নবী কর্ীী (সা)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইকে নেতা বানাইবার জন্যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে প্রচেষ্ঠা ফলবতী হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের সেই ব্যর্থ প্রচেট্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইর্রপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে বে, তাবূকের যুদ্ধ ইইতে নবী করীম (সা)-এর প্রত্যাবর্তন করিবার কালে একদা রাত্রিতে দশজনের অধিক মুনাফিকের একটি দল প্রতারণামৃলক পন্থায় নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিতে চেষ্ঠা করিয়াছিল। যাহহহাক (র) বলেন : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাজালা তাহাদের উক্ত ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-কে মুনাফিকদের প্রতারণামৃনক পন্থায় হত্যা করিবার জন্যে চেষ্ঠা করিবার ঘটনাটি এই:

ইমাম বায়হাকী (র) ... হযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে দালায়িলুন নবুওওয়াহ' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ‘তিনি বলেন : (তবৃকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবারকালে) আমি নবী করীম (সা)-এর উটের লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ্লিলাম আর আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) উটের পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলেন। কখনও আমি উহার পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলাম এবং তিনি উহার লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আমরা গিরিপর্বতে পৌছিলে আমি বারো জন উষ্ট্রারোহী লোকের অকটি দন দেখিতে পাইলাম। তাহারা সেখানে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) ধমকের সহিত হাঁকদিয়া তাহাদের নিকট তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা পালাইয়া গেল। নবী করীম (সা) আমাদিগকে বলিলেন : এই লোক্গুলিকে তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি ? আমরা আরय করিলাম : ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা মুখোশ পরিহিত থাকিবার কারণে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু তাহাদের বাহনগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : ইহারা ইইতেছে মুনাফিক। কিয়ামত পর্যন্ত ইহারা মুনাফিক थाকিবে। তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি জানো ? আমরা আরय করিলাম : হে আল্লাহৃর রাসূল! তাহাদের উদ্দেশ্য कি ছিল তাহা আমরা জানি না। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা গিরিপর্বতের মধ্যে আল্লাহ্র রাসৃলের গতিকে বিঘ্নিত করিয়া তাঁহাকে উহা হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিল। আমরা আরय করিলাম : ঢে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কি এই সকল লোকের স্বগোब্রীয় লোকদের নিকট এই আদেশ পাঠাইব শে, প্রত্যেক গোত্র উহার অপরাধী ব্যক্তির খঞ্তিত মস্তক আপনার নিকট পাঠাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : না, আমি ইহা চাহি না যে, আরবের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিবে যে, মুহাম্মদ একদল লোককে সক্গে লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। যুক্ধে জয়লাড করিবার পর সে নিজ সঙ্গীদিগকে হ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

 <লিলেন : উহা হইতেছে আগুনের এইই্রপ অঞ্গার যাহা তাহাদের জ্ধপিতের কেন্দ্রস্থলে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্রংস করিয়া দিবে।

ইমাম আহমफ (র) ... আবূ তুফায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) তাবূকের যুহ্দ হইতে ফিরিবার পথে ঘোষক দ্বারা এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি স্বয়ং গিরিপথ দিয়া যথন যাইবেন; তখন অন্য কেহ যেন সেই পথ দিয়া না যায়। নবী করীম (সা) গিরিপথ দিয়া যাইবার কালে হুয়ায়ফা (রা) ঢাঁহার টটের লাগাম ধরিয়া অগ্যসর হইতেছিলেন এবং আা্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলেন।
 ঘিরিয়া ফেনিল। আম্মার (রা) তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-কে বলিলেন : গিরিপথ অতিক্রম করো; গিরিপথ অত্ক্রম করো। গিরিপথ অতিক্রম করিবার পর নবী করীম (সা) উট হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে আম্মার (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ফিরিয়া আসিবার পর নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি লোকগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি ? আম্মার (রা) বলিলেন : লোকণ্ণলি মুথোশ পরিহিত থাকিবার কারণে তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; তবে তাহাদের সব উটকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহাদের উদ্mশ্য কী ছিল তাহা কি জানো ? আম্মার (রা) বলিলেন : আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞান রাখেন। নবী করীী (সা) বলিলেন : তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের উটকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া উহার পিঠ ইইতে ঢাঁহাকে (অর্থাৎ আল্নাহ্র রাসূলকে) নীচে ফেনিয়া দিতে চাহিয়াছিল। রাবী বলেন : একদা আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) জনৈক সাহাবীকে বলিলেন, তোমাকে আল্নাহ্র কসম দিয়া বলিতেছ্-িিরিপথে নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কতজন লোক সেখানে গিয়াছিল, বলো তো ? উক্ত সাহাবী বলিলেন : সেখানে বারো জন লোক গিয়াছিল। আম্মার (রা) বলিলেন : তুমি তাহাদের সহিত থাকিয়া থাকিলে তো সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। উক্ত সাহাবী বলিলেন : নবী করীম (সা) তাহাদের মধ্য হইতে তিনজনের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আল্লাহ্র কসম! আমরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা ऊনিয়াছিলাম না আর আমরা সেই লোকণুলির কুমতলব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলাম না। আমার (রা) বলিলেন : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, অবশিষ্ট বারোজন লোক দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শত্রু।

ইব্ন লাহীআ (র) ... উরওয়া ইব্ন যুবায়ের হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) লোকদিগকে উপত্যকার নিম্নভূমি দিয়া অগ্রসর ইইতে আদেশ করিয়া নিজে হৃযায়ফা (রা) এবং আম্মার (রা)-কে সজ্গে লইয়া গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। গিরিপথে নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছিবার কুমতলব লইয়া পামরগলি মুখোশ পরিহিত অবস্থায় তাহাকে অনুসরণ করিল। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রাসূলকে তাহাদের কুমতলব সম্থক্ধে অবহিত করিলেন। নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-কে তাহাদের উপর চড়াও হইতে আদেশ দিলেন। তিনি তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া ব্যর্থ মনোরথ অবস্থয় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। নবী করীম (সা) হাযায়ফা (রা) এবং আম্মার (রা)-এর নিকট তাহাদের নাম এবং তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া দিলে নবী করীম (সা) উক্ত সাহাবীদ্ময়ের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তাহ়ারা প্রতারণামূলক পন্থায় আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করিবার উস্দেশ্যে সেখানে আগমন করিয়াছিল। তিনি সাহাবীম্বয়কে তাহাদের নাম গোপন রাখিতে আদেশ করিলেন।

ইব্ন ইসহাক হইতে ইউনুস ইব্ন বুকায়েরও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুক্রপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে, তিনি তাঁহার রিওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনার সহিত সংশ্নিষ্ট একদল মুনাফিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহৃই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করিয়াছেন : ইমাম তাবারানীর ‘মু‘জাম’ নামক পুস্তকেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুক্রপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতটিও উপরোল্লোখিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে:

ইমাম মুসলিম (র) ... আবূ তুফায়েল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : সংশ্লিষ্ট গিরিপথের এলাকার জনৈক অধিবাসীর সক্গে হুযায়শা (রা)-এর বন্ধুত্ব ছিল। একদা হুযায়ফা (রা) তাহাকে বলিলেন : তোমকে আল্লাহৃর কসম দিয়া বলি—বলো তো গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্মিষ্ট লোকগুলি সংখ্যায় কতজন ছিল ? উপস্থিত লোকেরা উক্ত লোকটিকে বলিল : হুयায়ফা যখন তোমার নিকট বিষয়টি জানিতে চাহিতেছে, তখন তাহাকে উহা জানাইয়াই দাও। লোকটি বলিল, আমাদের নিকট কথিত হইত যে, তাহারা সংখ্যায় চৌদ্দজন ছিল। তবে আমি তাহাদের সক্গে থাকিয়া থাকিলে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। আল্মাহ়র কসম করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহাদের মধ্য হইতে বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শক্রু। অবশিষ্ট তিনজন (আল্মাহৃর রাসূলের নিকট) ওযর পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা খ্ৈিয়াছিলাম না এবং মুনাফিকদের কুমতলব সম্বন্ধেও আমরা অবগত ছিলাম না। নবী করীম (সা) প্রচণ গরমের মধ্যে পথ চলিতেছিলেন। (গিরিপথের নিকট আসিয়া) তিনি বলিলেন : পানির পরিমাণ কম; অতএব, সেখানে যেন আমার পৃর্বে কেহ না পৌঁছে। কিন্তু নবী করীম (সা) তথায় উপস্থিত ইইয়া দেখিতে পাইলেন-্রকদল লোক ডাঁহার সেখানে পৌঁছিবার পৃর্ব্রই পৌছিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁাদদের প্রতি বদ-দু‘আ করিলেন।

ইমাম মুসলিম (র) ... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুযায়ফা (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমার অনুসারীদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রহিয়াছে। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাইবে না। সূঁচের ছিদ্দ দিয়া यদি উট যাইতে পারে তবে তাহারা জান্নাতে যাইতে অথবা উহার ঘ্রাণ পাইতে পারে। তাহাদের মধ্য হইতে আটজনের ক্কক্ধে আণুনের অজ্গার রাখা হইবে। উহা তাহাদের র্বধপিণ পর্যন্ত গিয়া পৌছিবে।

নবী করীম (সা) হ্যায়ফা (রা)-এর নিকট উপরোক্ত মুনাফিকদের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অন্য কাহারো নিকট উহা প্রকাশ করেন নাই। এই কারণেই হহযায়ফা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর গোপন কথার ধারক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আল্নাহইই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম তাবারানী ‘মুসনাদ-ই হুযায়ফা’ নামক হাদীস সংকলনে গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্নি্ট ব্যক্তিদের নাম—এই নামে একটি পর্ব স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন:

যুবায়ের ইব্ন বাক্কার ইইতে আলী ইব্ন আবদুল আयীয বর্ণ্না করিয়াছেন শে, যুবায়ের ইব্ন বাক্কার বলেন : গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম হইতেছে এই : মুআত্তাব ইব্ন কুশায়ের; ওয়াদীআ ইব্ন সাবিত; জাদ্দ ইব্ন আবদুল্নাহ্ ইব্ন নাব্তাল ইব্ন হারিস (এই ব্যক্তি আমর ইব্ন আওফ গোত্রের লোক ছিল), হারিস ইব্ন ইয়াযীদ তাঈ; আওস ইব্ন কায়यী; হারিস ইব্ন সুআয়েদ; সা'দ ইব্ন যারারাহ; কায়েস ইব্ন ফাহ্দ; সুআয়েদ দায়ীস বনূ হুবী; কায়েস ইব্ন আমর ইব্ন সাহ্ন; যায়েদ ইব্ন লাসী এবং সোলালাহৃ ইব্ন হুমাম; শেমোক্ত দুই ব্যক্তি কায়নুকা গোত্রের লোক। এই সকল লোক মুনাফিক ছিল। বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করিয়া বলিত :

অর্থাৎ তাহারা আল্মাহ্র রাসূলের মধ্যে এ্ই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খ্রুঁিয়া পায় নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁার রাসূল আল্লাহূর নিয়ামত দ্বারা তাহাদিগকে সৌতাগ্যবান বানাইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের প্রতি আল্লাহৃর নিয়ামত ও দান পরিপূর্ণ হইলে তিনি তাহাদিগকে হিদায়েত দান করিতেন। এইর্রপে নবী করীম (সা) একদা আনসার গোত্রের লোকদিগকে বলিয়াছিলেন : হে আনসারগণ ! আমি কি আসিয়া তোমাদিগকে গোমরাহ দেথি নাই ? অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তোমরা পরস্পরের প্রতি ছিনে শক্রুভাবাপন্ন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে পরশ্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করিয়াছেন। আর আমি আসিয়া তোমাদিগকে দরিদ্র দেথিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা আমার দ্রারা তোমাদিগকে অর্থ-সস্পদের অধিকারী করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথার উত্তরে আনসার সাহাবীগণ বলিয়াছিলেন—আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দান ও কৃপাকে আল্মাহূর রাসূলের দোষ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা এক প্রকারের আলংকারিক আখ্যায়িতকরণ মাত্র। কোন ব্যক্তি যখন কোন নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি এইর্দপ আচরণ করে, যাহা শ্ধু দোষী ও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি করা যায়, তখন অত্যাচারী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ কর্রিবার উদ্দেশ্যে এইন্রপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার তাৎপর্য এই হইয়া থাকে যে, অত্যাচারী ব্যক্তি যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ বা অপরাধ দেথিতে পাইয়াছে; তাই সে তাহার প্রতি ঐর্রপ আচরণ করিয়াছে তাহা নহে; বরং সে যেহেতু অত্যাচারী ও অসদাচারী--তাই তাহার প্রতি ঐক্রপ অত্যাচারমৃলক আচরণ করিয়াছে। বস্তুত অত্যাচারিত ব্যক্তি হইতেছে নির্দোষ ও নিরপরাধ। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ তাহাকে দোষী ও, অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহে, তবে সে जাহার অমুক অমুক গুণকে দোষ হিসাবে দেখাইয়াই উহা করিতে পারে। যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ নাই, তাই অত্যাচারীর নিকট স্বীয় আচরণের পক্ষে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি নাই। বস্তুত উপরোক্ত প্রকারের বাপধারা অন্যায়বাদী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বনিতেছেন :
-আর তাহারা (কাফিরগণ) তাহাদের (মু'মিন্দের) মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ পায় নাই যে, তাহারা মহাপরা|্রমশালী সর্ব প্রশংসিত আল্লাহৃর প্রতি ঈমান আনিয়াছে (৮৫ : b)।

এইরূপে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ইব্ন জামীল ধন-সম্পদের মালিক হইয়া আল্লাহ্ তা'জালার মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় না যে, পূর্ব্রে এক সময়ে সে দরিদ্রি ছিল, এথন আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন।
 তাঁহার রাসৃলের আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে। यদি তাহারা তওবা করে, তবে উহা তাহাদের জন্যে মক্ক্লকর হইবে। আর যদি তাহারা সত্য ও ঈমান হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে এবং কুফরী ও নিফাককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তবে আল্নাহ্ তাহাদিগকে দুনিয়া ও आখিরাত উভয় স্থানে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। তিনি দুনিয়াতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন মু’মিনদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং বিপদ ও মানসিক অশাত্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া। তিনি আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন তাহাদিগকে দোয়ে নিক্ষেপ করিয়া। আল্লাহ্র শাক্তি হইতে তাহাদিগকে কেহই না দুনিয়াতে মুক্তি দিতে পারিবে আর না আখিরাতে মুক্তি দিতে পারিবে।
, অर्थाৎ তाহाরা দूनिয়াতেও এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না যে লোক তাহার কোন কল্যাণ সাধন করিবে কিংবা কোন অকল্যাণ ইইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।



##  <br> 

(V) (V)



৭৫. উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর নিকট অংগীকার করিয়াহিন, आঙ্লাহ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান কর্রিলে আমরা নিচয়ই সাদকা দিব এবং সৎ হইব।
৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিন এবং বিব্পদ্ধাভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইন।
৭৭. পরিণামে উহাদের অন্তরে কপটতা স্থির করিলেন আল্লাহরর সহিত উহাদের সাহ্ষাৎ দিবস পর্ষন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিন ও উহারা ছিন মিথ্যাচারী।
৭৮. উহারা কি জানিত না যে, উহাদের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহা তিনি বিশেষভাবে জানেন।

তাফস্সীর : আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ে আল্মাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—মুনাফিকদের মধ্যে এইক্দপ লোকও রহহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র নিকট ওয়াদা করিয়াছে, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে ধন-সম্পদের মালিক বানান, তবে নিসয় আমরা আল্লাহ্র পথে সাদকা প্রদান করিব এবং নিচ্চয় আমরা সৎকর্মশীল লোকদের দলভুক্ত হইব। কিন্তু, আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন তখন তাহারা কৃপণতা করিয়াছে এবং টাল-বাহানা করিয়া ওয়াদা পালন করা হইতে মুখ ফিরাইয়া নইয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের ওয়াদা খেলাফীর এবং মিথ্যা বলিবার কারণে তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামত পর্যত্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কি জানে না যে, আল্পাহ্ তাহাদের অন্তরের সংবাদ এবং পারশ্পরিক গোপন পরামর্শ সবই জানেন? তেমনি তাহারা কি জানে না বে, আল্মাহ্ তাআলা অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বক্ধেও সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন ?

শানে নুযূল : ইব্ন আব্dাস (রা) এবং হাসান বসরীসহ বিপুল সংখ্যক তাফসীরকার বলেন : আলোচ্য আয়াতসমূহ 'সা'লাবা ইব্ন হাতিব আনসারী সম্বক্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম ইবৃন আবী হাতিম (র) 'সা‘লাবা ইব্ন হাতিব আনসারী সম্বন্ধে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েতটি এই: আবূ উমামা বাহেনী হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে ইমাম ইবৃন জারীর এবং ইমাম ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা বাহেলী বলেন : একদা সা‘লাবা ইব্ন হাতিব আনসারী নবী করীম (সা)-কে বলিল : আল্gাহ্র নিকট আমার জন্যে এই দু'আ করেন যে, তিনি যেন আমাকে মাল দান করেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে সালাবাবা ! আল্মাহ্ তোমাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন। এইর্দপ অল্প মাল তুমি যাহার শোকর आদায় করিবে, এইর্রপ অনেক মাল অপেক্পা অধিকতর শ্রেয় তুমি যাহার শোকর আদায় করিতে পারিবা না। নবী করীম (সা)-এর উপদেশ না মানিয়া সা'লাবা পুনরায় তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ের জর্যে অনুরোধ জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে সা‘লাবা ! তুমি আল্লাহ্র নবীর ন্যায় থাকিতে রাयী নও ? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ ! आমি যদি চাহিতাম বে, পর্বতসমূহ স্বর্ণ ও রৌপ্য হইয়া আমার পচাতে থাকিয়া আমার সহিত চলফেরা করুক, তবে তাহাই হইত। সা‘লাবা বলিল : যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছ্েে, তাঁার কসম ! যদি আপনি আল্নাহ্র নিকট দু‘আ করেন এধং আল্লাহ্ আমাকে মাল দান করেন, তবে আমি নিশয় হকদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য হক প্রদান করিব। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আল্লাহ্ ! তুমি সা‘লাবাকে ধন-দৌলত দান করো। অতঃপর সা'লাবা কত্যেকটি বকরী পালন করিতে লাগিল। উহারা কীট-পতञ্গের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বাচ্ডা দিতে লাগিল। কিছ্ম দিনের মধ্যেই তাহার বকরীর সংখ্যা এত

অধিক হইয়া গেল যে, উহাদিগকে মদীনায় রাখিয়া পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপ্র রহিল না। সে উহাদিগকে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় নইয়া গেল। এই সময়ে সে లধু যুহরের নামায এবং আসরের নামায জামাআতে আদায় করিত। অন্যান্য ওয়াক্তের নামায আদায় করা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া যাওয়ায় সে উহাদিগকে লইয়া আরো দৃরে চলিয়া গেল। এই সময়ে সে জুমআর নামায ছাড়া অন্য কোন নামায আদায় করিত না। কিছू দিন পর তাহার বকরীর সংথ্যা আরো বাড়িয়া গেল। এই সময় সে জুমআর নার্মাय আদায় করাও ত্যাগ করিল। সে জুমআর দিন লোকজন্নের চলাচলের পথে দাঁড়াইয়া মদীনায় গমনাগমনকারী উষ্ধ্রারোহী ও অশ্বারোহী লোকদের নিকট নানার্রপ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত। जকদা নবী করীম (সা) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : সা'লাবার সংবাদ কী ? তাহাকে দেখা यায় না কেন ? লোকেরা বলিল, হে আল্মাহ্র রাসূন ! সে কত্গুি বকরী পালন করা আরষ্ভ করিয়াছিল। উহারা বাচ্চা দিবার পর তাহার বকরীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মদীনায় থাকিয়া উহাদিগকে পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর না ইইবার কারণে সে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে লোকেরা সালাবার সকল সংবাদ নবী করীম (সা)-কে জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন : হায় ! সাললাবা ধ্ণংস হইয়া গেল ? হায় ! সালাবা ধ্ণংস হইয়া গেল ? সা‘লাবা ধ্পংস হইয়া গেল ? সা‘লাবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ ত'আলা যাকাত ফর্য করিয়া নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :


অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাল ইইতে এইর্দপ সাদকা তুলিয়া আনো যাহা তাহাদিগকে পূত-পবিত্র করিবে (৯: ১০৩)।

আবার উক্ত ঘটনার পর আল্মাহ্ তাআলা সাদকার মালের প্রাপক অভাব্পস্ত শ্রেণীসমৃহের বর্ণনা প্রদান করিয়া আয়াত নাযিল করিলেন।

একদা নবী করীম (সা) দুইজন সাহাবীকে লোকদের নিকট হইতে সাদকার মাল সং্প্রহ করিয়া আনিবার জন্যে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। উক্ত দুইজন সাহাবীর একজন ছিলেন यুহায়না গোত্রের লোক এবং অন্যজন ছিলেন সুলায়েম গোত্রের লোক। তাহারা কোন নিয়মে লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবেন_-নবী করীম (সা) তাহা তাহাদিগকে লিখিয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে আরো বলিয়া দিলেন : তোমরা সা‘লাবা এবং সুলায়েম গোত্রের অমুক ব্যক্তি নিকট গিয়া তাহাদের নিকট হইতে সাদকা সং্প্রহ করিবা। তাহারা ‘সা‘লাবার নিকট আসিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর বিধানপত্র দেখাইয়া তাহার নিকট তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। ইহাতে সে বলিল : "ইহা জিষ্য়া কর অথবা তৎতুল্য কর ছাড়া আর কিছ্ নরে। ইহা কী তাহা আমি জানি না। তোমরা অন্য লোকদের নিকট গিয়া তাহাদের মালের সাদকা সং্গহ করত আমার নিকট আসিও। তাহারা সুলায়েম গোত্রের লোকটির নিকট গিয়া তাহার মালের সাদকা চাহিলেল। লোকটি নিজের উত্তম উটগুলিকে বাছিয়া আনিয়া উহাদিগকে উটের সাদকা হিসাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহরা উহা দেথিয়া বলিলেন : এত উত্তম উট সাদকা হিসাবে দান করা আপনার উপর ফুরয নহে। আমরা এত উত্তম ঊট লইতে চাহি না। লোকটি বলিলেন : আপনারা উহা লউন। জামি সত্তুষ্ট

হইয়াই উহা সাদকা হিসাবে দান করিতেছি। উহ্হা ৩ধু সাদকা হিসাবে দান করিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা ঞনিয়া তাহারা উক্ত উটত্তলিকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংপ্রহ করিয়া পুনরায় ‘সা'লাবার নিকট গমন করিলেন। সা‘লাবা তাহাদিগকে বলিল : তোমাদের সজ্গের বিধানপত্রটি আমাকে দেখাও। তাহারা উহা তাহার নিকট প্রদান করিলে সে উহা পাঠ করিয়া বলিল : ইহা জিয়য়া কর অথবা তৎতুল্য কোন কর ছাড়া আর কিছু নহে। তোমরা চলিয়া যাও। আমি চিত্তা করিয়া দেথি—কী করা যায়। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহারা কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন : হায় ! সা‘লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? অতঃপর নবী করীম (সা) সুলায়েম গোন্রের সেই যাকাত প্রদানকারী লোকটির জন্যে বরকতের দুআ করিলেন। ইহার পর সাদকা সপ্প্রহকারী সাহাবীদ্ময়—সালাবা যাহা করিয়াছে এবং সুলায়েম গোত্রের লোকটি যাহা করিয়াছছন, তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ ত‘আলাা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন।

এই সময়ে সা‘नাবার জনৈক নিকটটীীয় ব্যক্জি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিন।

 (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া অহার মালের যাকাত গ্থণ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর निকট आবেদন জनाইন। নবী করীম (সা) বলিলেন : आা্नाহ् ত'অাना তোমার নিকট হইতে যাকাত অ্ণ করিতে আমাকে নিষ্বে করিয়াছেন। এই কথা అনিয়া সালালা নিজের মাথায় ধৃলা মািি ফেনিতে লাগিল। নীী করীম (সা) তহাকে বলিলেন : ইহ হইতেছে তোমার কর্মফসন। জামি তোমাকে মালের যাকাত দিতে আাদেশ কর্রিয়াছিলাম। তুমি আমার आদূশ পালन করো নাই। जতঃপর সা লাবা গৃহে ফিিরিয়া গেন। নবী কর্রীম (সা) ইত্তিকাল পর্য়্ত তাহার নিকট হইতে কিছू গ্রহণ করেন নাই। आাবৃ বকর সিদীক (রা)-এর খিলাফাতের যুপে সা'লাবা जহার নিকট অসিয়া বলিল : আল্মাহহর রাসূলের নিকট ও আনসারীঢদর নিকট

小াই। অতএব, आমি ঢোমা নিকউ হইढঢ উश গ্হণ করিব না। आব̨ বক্ সিদ্দীক (রা)


 তোমার লিকট হইতে यাকাত গহণ করেন নাই; অার आমি তোমর নিকট হইতে উহা গহণ করিব ? উयর (রা) ইত্তিকান পর্যत্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই! টসयন (রা)-এর থিলাखাতের కুপে সা'লাবা ঢাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল : আযার
 উমর (রা) তোমার নিকট হইতে যাকাত ঘহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে

উহা গ্রহণ করিব ? এইরূপে উসমান (রা)ও তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিলেন না। এই অবস্থায় সালাবা উসমান (রা)-এর খিলাফাতের যুগে মৃত্যুমুখে পতিত ইইল।
 মিথ্যা কথা বলিবার কারণে আল্মাহ্ তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের দুইটি চিছৃ ও বৈশিষ্ট্য। বুথারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মুনাফিকের তিনটি চিহ্ রহিয়াছে, সে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা কথা বলে, সে যখন কাহাকেও কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, উহা ভঙ্গ করে এবং কেহ তাহার নিকট কিছু আমানত রাখিলে সে উহাতে থিয়ানত করে। একাধিক হাhীসে উপরোক্ত কথার অনুর্ধপ কथা বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।
 এবং তাহাদের পারম্পরিক গোপন পরামশ্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণর্পপ অবগত রহিয়াছেন। তিনি অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পরিপৃর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তাহারা ধন-দৌলতের মালিক হইলে উহার একাংশ সাদকা হিসাবে দান করিবে-আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট তাহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কালে তাহাদের অন্তরে উক্ত প্রত্শ্রুতি ভঙ করিবার যে ইচ্মা লুক্কায়িত ছিল, তিনি তৎসম্বক্ধে সম্পূর্ণরূপপ অবগত ছিলেন। বস্তুত তিনি বেরৃপে প্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্ধন্ধে অবগত রহিয়াছেন, অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সেইর্দপ অবগত রহিয়াছেন। তিনি বান্দাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিশ্বাস ও আমলের জন্যে তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিবেন।

৭৯. মু’মিনগণণর মব্যে যাহারা স্বতঃফ্ূৃর্তভাবে সাদকা দেয় এবং यাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদিগকে যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রপ করে, আল্লাহ উহাদিগকে বিক্র্রপ করেন, উহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

ঢাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা মুনাফিকদের আরেকটি দোষ বর্ণনা করিয়াছেন ; আল্লাহ্র কোন নেক বান্দ বিপুল পরিমাণ মাল आল্ছাহ্র পথে সাদকা হিসাবে দাল করিলে মুনাফিকপণ তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে ছাড়িত লা। তেমন আল্লাহহর কোন দরির্র নেক বান্দা দিন-মজুরীর মাধ্যমে উপার্জিত সামান্য অর্থ্থর অকাংশকে আল্লাহ্র পথথ সাদকা হিসাবে দান করিলে তাহারা তাহার প্রতি দোযারোপ করিতেও ছাড়িত্ত না। কোন মু’মিন ব্যক্তি यদি বিপুল পরিমাণ মাল আল্ধাহ্র পথে সাদকা হিসাবে দান করিত ঢবে ঢাহারা এই বলিয়া

তাহার প্রতি দোষারোপ করিত যে, এই ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এত বিপুল ধন দান করিতেছে। তেমনি কোন দরিদ্র মু'মিন ব্যক্তি যদি দিন-মজুরীর দ্বারা উপার্জিত সামান্য অর্থ্র অংশকে আল্লাহ্র পথে দান করিত, তবে তাহারা এই বলিয়া তাহার প্রতি উপহাস করিত বে, আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই ব্যক্তির এই সামান্য অর্থ্থর জন্যে মুখাপেক্ষী নহে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের উপরোক্ত চরিত্র-দোষের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহাদের উক্ত কার্যের কুপরিণতি সম্বক্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্নাহ ইব্ন সাঈদ, আবূ নু’মান বসরী, ‘‘বা, সুলায়মান ও আবূ ওয়ায়েনের সূত্রে আবূ মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা‘আলা যখন যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করেন, তখন আমরা মুসলমানগণ এইর্দপ দরিদ্র ছিলাম বে, জীবন ধারণের জন্যে আমাদিগকে মাথায় বোঝা বহন করিবার মত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আল্নাহ্ ত'আলা যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করিবার পর একদা জনৈৈ সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বিপুল পরিমাণ মাল যাকাত হিসাবে দান করিলেন। ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল, এই ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। আরেকজন সাহাবী আসিয়া মাত্র এক ‘সা’’ অর্থাৎ সাড়ে তিন সের পরিমিত খাদ্য সাদকা হিসাবে দান করিলেন। ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল : আল্লাহ্ এই ব্যক্তির সাদকার জন্যে মুখাপেক্ষী নহেন। এই ঘটনায় আল্মাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :


উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম মুসলিমও রাবী ‘বার (র) সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা. করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ সালীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমরা কিছুসংখ্যক লোক জান্নাতুল বাকী'তে উপবিষ্ঠ ছিলাম। এই অবস্থায় এক সময়ে সেখানে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল : আমার পিতা অথবা পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) জান্নাতুল বাকী'তে বসিয়া বলিলেন : কিয়ামতের দিনে আমি সাদকা প্রদানকারিগণের সাদকা প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিব। নবী করীম (সা)-এর বাণী धनিয়া আমি আমার পাগড়ির একটি বা দুইটি প্ঁচ খুলিয়া ফেলিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—পাগড়ির উ্ক্ত অংশকে সাদকা হিসাবে দান করিব। অতঃপর আমার অন্তরে অनিচ্ছ আসিয়া পড়িল। ফলে আমি উহা দান না করিয়া পুনরায় উহাকে পেঁচাইলাম। কিছূক্ষণ পর তথায় একটি লোক আগমন করিল। মজলিসে তাহার অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণকায় কোন ব্যক্তি অথবা তাহার অপেক্ষা অধিকতর খর্বকায় কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়িল না। তবে লোকটি যে উটটিকে হাঁকাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, উহা অপক্ষা উৎকৃষ্টতর উট আমি তথায় দেখি নাই। লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সাদকা সং্র্রহ করিতেছেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : ছ্যা, সাদকা সং্্রহ করিতেছি। লোকটি বলিল : এই উটটিকে সাদকার মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নউন। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি লোকটির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিল : এই লোক এইর্গপ মাল সাদকা হিসাবে দান করিল ? আল্মাহ্র কসম ! তাহার উটটি তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

নবী করীম (সা) তাহার কথা তুনিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন : তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। এই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা এবং এই উটটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। নবী করীম (সা) উহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : যাহারা শত শত উটের মালিক, তাহারা ধ্পংসে পতিত হইবে। তিনি উহা তিনবার বলিলেন। সাহাবীগণ আরয কৃরিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে কাহারা ধ্পংসে পতিত হইবে না ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তবে তাহ়ারা ধ্বংসে পতিত ইইবে না যাহারা মালকে এইর্রপ করিবে। এই বলিয়া নবী করীম (সা) ডাইনে বামে অঞ্জলি দেখাইয়া দান করিবার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর তিনবার বলিলেন : যাহারা আয়েশ-আরাম কম ভোগ করে এবং আল্লাহৃর ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করে, তাহারাই আখিরাতে কামিয়াব হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা হযরত আবদूর রহমান ইব্ন আওফ (রা) চল্লিশ উকিয়া (ন্যূনাধিক তিন তোলা) স্বর্ণ লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। আরেকজন আনসার সাহাবী এক সা‘ (ন্যূনাধিক সাড়ে তিন সের) খাদ্য লইয়া তাঁহার খিদমতে উপস্থিত ইইলেন। ইহাত জনৈক মুনাফিক বলিল, আল্লাহ্র কসম ! আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ুখু লোকদের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবার জন্যেই এইর্পপ বিপুন পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। তারপর আনসার সাহাবীর উক্ত দান সম্বন্ধে মুনাফিকগণ বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই তুচ্ছ পরিমাণের জিনিস-এক সা‘ খাদ্যের মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাতে আল্নাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা কর্র্যাছেন ‘ে, 'ইব্ন আব্সাস (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন : जোমরা নিজের মালের সাদকা একত্রিত করো। সাহাবীগণ তাহাদের মালের সাদকা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থপপিত করিলেন। শেষ দিকে একজন সাহাবী এক সা‘ থেজুর লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরय করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! গতরাত্রিতে আমি পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা‘ খেজুর উপার্জন করিয়াছি। উহা হইতে এক সা‘ খেজুর পরিবারের লোকজনের খাদ্য হিসাবে গৃহে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা‘ থেজুর সাদকা হিসাবে লইয়া আসিয়াছি। নবী করীম (সা) ঢাঁহাকে উহা সাদকার অন্যান্য মালের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিলেন। উক্ত সাদকার পরিমাণের স্বল্পত দেখিয়া কতখ্গলি লোক সাদকা-দাতা সাহাবীর প্রতি উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল : আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই সামান্য দানের প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। তোমার এই এক সা‘ খেজ্রেরে লোকদের কী কাজ হইবে ? অতঃপর আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরय করিলেন : হে আল্মাহ্র রাসূল ! আর কোন সাদকা-দাতা সাদকা দিতে বাকী রহিয়াছেন কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : ঢুমি ছাড়া আর কেহ বাকী নাই। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) আরय করিলেন : হে আল্লাহূর রাসূল! সাদকা হিসাবে দান করিবার জন্যে আমি একশত উকিয়া স্বর্ণ आনিয়াছি। ইহা ऊনিয়া উমর (রা) ঢাঁহাকে বলিলেন : আপনি পাগল ইইয়াছেন নাকি ? তিনি বলিলেন : না; আমি পাগল হই নাই। উমর (রা) বলিলেন : তবে কি যাহা বলিয়াছেন—তাহাই সত্য ? তিনি বলিডেলন : হ্যা, তাহাই সত্য।

 लোকজনनে জনো প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি किনিবার উল্লেশ্যে রাথিয়া দিব। নবী কনীম (সা) তাঁহাকে বনিলেন : তুমি যাহা রাখিয়া দিলে এবং তুমি যাহা দান করিলে-উহাদের উভ্য ल্রেণীর মানে আল্লাহ্ ত'আলা তোমাক বরকত দান কর্তন।

มूनाফিক্কগণ আবদ্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর প্রি নিन্দা প্রকাশ করিয়া বলিল : आবদুর রহমান ইব্ন আওফ শ্খু লোকের নিকট হইতে প্রশংলা লাভ করিবার উল্দেশ্যে এই সাদকা দান করিয়াছ্। বয্তুতঃ মুনাফিকগণ মিথ্যা বলিয়াছিল। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) সাদক্ন দান কর্রিয়াছিলেন একমাত্র অা্মাহ্ ত'অালার সতুধ্টি নাভ করিবার উল্লেশ্যে। এই
 পরিমাণ স্বর্ণ সাদক হিসাবে দানকারী জাবদ্র রহমান ইবৃন आওফ (রা)—৭ই উভয় ন্কেকার বান্দার সমর্থনে নিল্নেক্ত আয়াত নাযিন করিলেন :
 বর্ণिত इইয়াছে।

ইমাম মুহা্পদ ইবৃন ইসহাক (র) বলেন : বে সকল সাহাবী বিभুল পরিমাণ মাল সাদকা হিসাবে দান করিয়াছিলেন-তাহাদের মধ্য ইইতে দুইজন ইইতেছেন : আবদ্দুর রহমান ইব̣ন आওফ (রা) এবং জাসিম ইব্ন আদী (রা)।

একদা নবী করীম (সা) সাদকা প্রদানে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। ইशাতে आবদूর রহমাन ইব্ল आওख (রা) চারি হাজার দিরহম এবং আসিম ইব্ন आদী (র) অকশত ওসাক (আশি তোনার সেরের ন্যুনাধিক দুইশত দশ সের)' থেজ্র সাদকা হিসাবে দান করিলেন। आসিম ইব্ন आদী ছিলেন আজনান গোত্রের লোক। মুনাফিকগণ উক্ত সাহাবীদফ্যের
 প্রশংসা লাভ করিবার উল্দেশ্যে।

তেমনি ভে সকন সাহাবী নবী কনীম (সা)-এর টপর্রাত্ত উৎসাহ প্রদানে সাড়া দিয়া দিল-মজুরী দারা উপার্জিত অब্প পরিযাণ মাল সদকা হিসাবে দান করিয়াছিল—-তাহাদের মষ্য হইতে একজন হইতেছেন আবূ উকায়েন (রা)। তিনি আমর ইবৃন আওফ গোচ্রের মিত গোত্র

 সা' ขvজূরের মুభাপপঙ্জী নহেন।
 একদা নবী করীম (সা) সাহাবীণণকে বनिলেন : ঢেেরা সাদকা দান করো। आমি একদন
 ইব্ন जাওফ (রা) তাঁার নিকট आরয করিলেন : হে আল্লাহহর রাসৃন! आমার নিকট চারি
 পরিজন্নে খরুচ হিসাবে রাখিয়া দিব। নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি যাহ দান করিত্ছে

এবং যাহ রাখিয়া দিত্ছেছ অই উভয় ল্রেণীর মানে আন্নাহ্ ত'আানা তোমাকে বরকতত দান করুন। নবী করীম (সা)-এর ঘোষণা প্রদান করিবার এক রাত পর জনৈক আনসার সাহাবী দুই সা‘ cvজুর উপার্জন করিয়া নবী করীম (সা)-এর शিদমতে উপস্शিত হইয়া आরার করিলেন, হে

 রাথিয়া দিব। মूনাফিকপণ आবদूর রহমান ইব্ন आওख (রা)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া
 সাদকা দান করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহান উক্ত আনসার সাহাবীকে উপহাস করিয়া বলিল, এই লোকটির এক সা‘ ‘্থুজরের আল্লাহ্ ও তাহার রাসৃল মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ইহাতে আল্লাহ্ जঅালা नিম্নোক আয়াত নাযিল করিলেন :

অতঃপর হাফিজ্জ আবৃ বকর आল-বায়यার অবূ সালিমা হইতে উপরোক্তিওয়ায়েতকে
 রাবীর মাধ্যম' 'มুসনাদ' হাদীস হিসাबে বর্ণিত হয় নাই।

ইবุন জারীর (রা) ... आবূ উকায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ভে, তিনি বলেন : একদা आমি রাত্রিতে পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা" (ন্যুনাধিক সাড় তিনলের)


 করিব। नবী কडীম (সা)-এর निকট आমি স্থীয় উchm্যে ব্যত করিলে তিनि आমাকে আchশ করিলেন- উহাকে সাদকার মানসমূহের মধ্যে ছড়াইয়া দাও। আমি তাহাই কর্রিলাম। ইহাত একদল লোক উপহাস করিয়া বলিল : আল্মাহ্ এই মিসকীনের সাদকার মুখাপপকী নহেন। ইহাত आল্লাহ্ ত'আना নিম্নোক্ত আয়াতদ্ময নাযিল করিলেন :
 উর্ধ্রতন সনদ̆ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, आবূ উকায়েন (রা)-এর নাম হইত্ছে,
 সা'লादा।

 থাক্কে উপহাসিত ব্যক্তির প্রতি। মूসাফিকণণ মू'মিনদ্দর প্রতি ব্যেপ্র আচরণ করিয়া থাকে,


 কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

৮০. पूমি উহাদের জন্য कমা थার্থনা কর্র অথবা উহাদ্দর জন্য কমা প্রার্থনা না কর একই কথা। ঢুমি সত্তর বার উহাদের জন্য कমা পার্থনা করিলেও আাল্লাহ উহাদিগকে
 কর্যিয়াছ্। আাল্লাহ পাপাচারী সস্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।
 দু'আ পাইবার ভ্যাপ্য নহে। তাই, হে রাসৃন ! তুমি তাহাদের জন্যে মাগফি্রাতের দু'অা করিও
 কোনক্রন মুনাঝিকদিগকে ফ্ষমা করিবেন না। হে রাসূল! यদি তুমি তাহাদ্রে জন্যে সত্তর

 পাপ-পরায়ণ জাতিকে সৎ পথে जানেন না।
 করিনেও আন্ধাহ্ কোনদিন তহহাদিগকে ফমা করিষেন না।
 তাফস্সীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই বে, মুনাফিকদের জন্যে
 কোন দিন ক্ষমা করিবেন না। তাহার বলেন : এখানে আল্লাহ্ ত'আানা ‘সত্তর বার’ সংখ্যাচ্টিকে উম্নেখ করিয়াছেন মুনাফিকদিগকে তাহার ক্মা না করিবার বিষয়ট্টিকে জোরদার ও শক্কিশানী কর্রিবার উল্দেশ্যে।

आর্রকদন তাফ্সীরকার বনেন : আলোচ আয়াতাংশশর তৎপর্য হইত্ছে এই এে, '্মুনাফিকদদের জনো আল্লাহ্র রাসুল সত্তর বার ফমা প্রার্থনাं কর্রিলেও আল্লাহ্ তহাদিগক্কে



ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন :

এই আায়াত নাযিল হইবার পর নবী করীী (সা) বলিলেন- আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা आমাকে মুনাফিকদদর জন্যে ক্ষো পার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান কর্রিয়াছেন। আমি মুনাফিকদের জন্যে নিচ্য় সত্তর বার অপপক্ম অধিকতর সংখ্যক বার ফমা প্র্থনা করিব। ইহাতে আল্লাহ্ ত'আান নিম্নোত আয়াত নাযিল করিলেন :

## 

তাহাদের জন্যে আপনার ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা ও না করা সমান। আল্নাহ্ কখনো তাহাদিগকে ক্ষ্মা করিবেন না ... (৬৩ : ৬)।

উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে।
শা‘বী (র) বলেন : মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই যখন মুমূর্মু অবস্থায় উপনীত হইল, তখন তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার পিতা মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমার আকাংক্ষা আপনি তাহাকে দেখিতে যাইবেন এবং তাহার জানাযা নামায পড়িবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার নাম কী ? সে বলিল, আল-হুবাব (মহব্বত; ভালবাসা; সাপ)। নবী করীম (সা) বলিলেন : না; ডোমার নাম ‘আল-হুবাব’ নহে; বরং তোমার নাম ইইতেছে আবদুল্দাহ্ ইব্ন আবদুল্নাহ্। আলহুবাব হইতেছে এক শ্রেণীর 'শয়তানের’ নাম। অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইকে দেখিতে গেলেন। নবী করীম (সা) নিজের ঘাম-মাখা জামা তাহার লাশকে পরিধান করাইলেন এবং তাহার জানাযা নামায পড়িলেন। নবী করীম (সা)-এরর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল——আপনি এই মুনাফিকের জানাযা নামাय পড়িতেছেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন- আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন : $\dot{0}$ (তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার ইস্তিগফার করিলেও আল্লাহ্ কখনো তাহাদিগকে মাফ‘‘রিবেন না) আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার, সত্তর বার এবং সত্তর বার (দুইশত দশবার) ইস্তিগফার করিব।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদা ইব্ন দুআমাও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর উহাকে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

৮১. यাহারা পচাতে রহিয়া গেল তাহারা রাসূনের বিব্র弓দ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনन्দ লাভ করিল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্ধারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা अপসन্দ করিল এবং তাহারা বলিল, গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না। বল, উত্তাপে জাহান্মামের আత্তন প্রচণ্ম। यদি তাহারা বুঝিত !
 कन म्वस्तभ।

ঢাফস্গীর : বে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর সহিত তবৃক্কে যুफ্ধে না গিয়া
 आান্নান্মে কঠ্ঠের শাস্তির বিষয় সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়াত্দ্যে আল্লাহ্ ত'অানা বলিত্ছেন : বে সকন মুনাফিক তবূকের যুক্ধে যায় নাই, তাহারা আন্লাহ্র রাসূলের ইচ্ম ও
 দিয়া জিহাদ করাকে তাহার জপসদ্দ করিয়াছে। তাহারা একে অপরকে বলিয়াছে, जোমরা এই প্রচঞ গরমের মধ্যে যুদ্ধ করিতে যাইও না। হে রাসূল ! তুমি তাাদিগকে বলো, তোমরা বে

 তোমরা লেই আతেনে প্রবেশ করিবার ব্যো্য হইয়াছ। এইসব মুনাফিক যদি প্রকৃত অবश্शা বুঝিতে ঢেষ্যা করিত, তবে উহা তাহদের জন্যে কতই না মপনকর হইত। তাহারা দুনিয়াতে जब्প দিন আনন-ফুর্তি করিবার পর আখিরাতে জাহন্নামের আঔনে প্রবেশ করিয়া চিরদিন কাঁদিবে। ইহাই তাহাদদর কর্ম ফল।

 आরামদায়ক। তদুপরি এই সময়টি ছিল ফেন পাকিবার মওসুম। সুতরাং এই সমভ্যে কেহ যুল্ধে গেলে তাহাকে বিপুল আর্থিক ক্তি স্বীকার কর্রিয়া উহাতে যাইতে ইইত। অধিকন্ু সফর্রি ছিল দৃর্রের সফ্র; তাই উशা जার্ো বেশি কষ্কর সফর ছিন। উপরোত্ত কারণ মুনাফিকগণ তাবূক্কের য়ক্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিন।

 অধিকতর গরম। এখানে আল্ধাহ্র রাসূলেরে সহিত যুক্ধে না গিয়া তেমরা লেই ঢোयথে প্রবেশ
 অপেক্থাও আখিরাতের আ৫ন অধিকতর উত্ত।

ইমাম মালিক (র) ... আবू হহরায়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) <লिলেন : বে আওন তোমরা জ্বালাও উহার তাপ জাহন্নাম্রে আােনের
 जো যথেষ। নবী ক্ীীম (সা) বলিলেন : উशার তপপর সহিত উহার উনসত্তর৫ণ অাশ ভ্যোগ
 সनদদদ ইযার্ম মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম আহমদ (র) ... অবূ হূায়़রা (রা) इইতে বর্ণনা করিয়াছছন ব্, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছছন : তোমাদের এই আখনের অাপ জাহন্নাম্মে আখেের তাপর সত্তর जাগের রক ভাগ। উহাকে আবার দুইবার সমুদ্রের মধ্যে ডুবানো হইয়াছে। তাহা না হইলে উহা
 সनদও সरीহ्|

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) ... जাবূ হারায়া (রা) হইঢে বর্ণনা কর্রিয়াছেন যে,

 উহাক্রে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্ত করিয়াহেন। উহার ফলে উক্ত জাৎন সাদা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাকে এক হাজার ব৫সর ধরিয়া উত্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আधन কালো হইয়া িিয়াছে। এখন উহা অধ্ধকারময় রাত্রির ন্যায় কালো।

ইমাম তিরহিযীী মন্তব্য করিয়াহূন : উক্তু রিওয়াঁ্যেত রাবী ইয়াহৃইয়া ইবৃন জাব̨ বুকাইর
 বर्ণिত হইয়াহে বनिয়া आমার জানা নাই। তবে উক্ত রিওয়ায়েত রাধী ইয়াহৃইয়া ইব্ন আবূ বুকাইর ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যচমß স্ষয়ং নবী কর্রীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।
 উর্ধ্রতন সনদ্দ উহ বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইহা ছড়া ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... রাবীর সনদে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা


 উহাকে এক হাজার বৃসর ধরিয়া উজণ্ঠ করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আােন লাল হইয়া গিয়াহে। অতঃপর উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তঞ্ট করা হইয়াছহ। উহার ফলে উক্তু জাখন কালো হইয়া গিয়াহে। এখন উহা রাত্রির ন্যায় কালো। উহার শিখা হইতে আলো বাহির एश़ ना।

ইমাম তাবারানী (ส) ... आনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন बে, তিনি বলেন : নবী
 দেওয়া হইত, তবে নিষ্ষ় উহার ज़প পৃথিবীর পনিম্ম প্রান্ঠে অনুভৃত হইত।

आবূ ইয়াना (র) ... आयृ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ৫ে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বनिয়াছেন : যদি এই মসজ্রিদে এক লক বা ততোধিক লোক शাকে এবং উহাদের

 রাবীর মাধ্যকে বর্ণিত হইয়াহে। উश একটি غি রিওয়ার্যেত।
 করীম (সা) বনিয়াছহন : কিয়ামতের দিন ভ্রে দোযখ্বাগী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পার্যে আাওটের ফিতাসহ এক জোড়া অাधনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার তাপে जাহার মাথার মগজ আখেন রাখা ডেপে অবস্থিত ফুট্ত পান্রি ন্যায় টগবগ

করিতে থাকিবে। সে মনে করিবে, দোযখবাসীদের মধ্যে সে-ই সর্বাপপক্ষা অধিক আযাব ভোগ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোপকারী ব্যক্তি ইইবে। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম রুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আবূ সাঈদ থুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিনে যে দোযখী লোকটি সর্বাপপক্ষা কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পায়ে আগুনের এক জোড়া জুতা থাকিবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ টগবগ করিতে থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখবাসিগণের মধ্ব্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি ভোগকারী হইবে সেই ব্যক্তি যাহার পায়ে একজোড়া আণুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ টগবগ করিতে থকিবে।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ শক্তিশালী। উহার সনদের রাবীগণ ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত্র গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ছাড়া বিপুল সংখ্যক হাদীসে দোযখের আযাবের কঠোরতা ও ভয়াবহতা বর্ণিত হইয়াছে। দোযখের আণুনের তীব্রতত ও ভয়াবহতা সম্ষক্ধে আল্লাহ্ তা'আলা
 শিখা বিশিষ্ট আળুনi উহা দেহের চাম্যড়াকে অপসারিত করিয়া দেয় (৭) : ১৫-১৬)।

তিনি আরো বলিতেছেন :


অর্থাৎ তাহাদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হইবে। তাহাদের উদরে অবস্থিত সকল বস্তু এবং তাহাদের চামড়া গলাইয়া ফেলা হইবে। আর তাহাদের জন্যে থাকিবে লোহার লাঠি। তাহারা যখন উহা ও উহার অশান্তি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া ইইবে। আর তাহাদিগকে বলা হইবে- তোমরা দোযথের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাকো। (২২: ১৯-২২)।

তিনি আরো বনিতেছেন :


অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে, আমি নিশয় তাহাদিগকে আাজনে প্রবিষ্ট করাইব। যখনই তাহাদের চামড়া সস্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যাইবে, তখনই আমি উহাদের স্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আযাবকে যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে (8:৫৬)।
 অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল－তাহারা যে গরম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে，জাহান্নামের আখ্তন উহা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র। তাহারা উহা বুঝিলে বহুতুণ বেশি তীব্ব দোযখের আযাব হইতে বাঁচিবার জন্যে নিচয় গরম্মে মধ্যে আল্নাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে বাহির হইত।

বস্তুত，মুনাফিকগণ গ্রীম্মের প্রচఆতা হইতে পালাইয়া প্রচণ আাুনের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে। কবি বলেন ：

$$
\begin{aligned}
& \text { عمرك بالمـية افـنـيـتـه * خــوفـا مـن البارد والمار } \\
& \text { وكان اولى لك ان تتقى * من الــعـاصى حذر النار- }
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ ঠাণা এবং গরমের ভয়ে উহাদের আক্রুম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে আ丬্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পচ্চাতে পড়িয়া তুমি নিজের জীবনটিকে লেষ করিয়া দিয়াছ। অথচ দোযখের আযাব হইতে বাঁচিবার উল্mেশ্যে গোনাহ হইতে আ丬্মরক্ষা করাই ছিন তোমার জন্যে অধিকতর শ্রেয়।
 মুনাফিকদের পৃর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত কার্যের করুণ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ：মুনাফিকদের পাপাচারের ফল এই যে，তাহারা পৃথিবীতে স্বল্প কয়েক দিন আনণ্দ－ফুর্তি করিবার পর আখিরাতে চিরদিন ধরিয়া দোযখের আঔুনে থাকিয়া কাঁদিবে।

ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা（র）বর্ণনা করিয়াছেন যে，ইব্ন আব্dাস（রা）বলেন ：

অর্থూ মুনাফিকগণ দুনিয়াতে স্বল্প কয়েক দিনের জন্যে যত পারে তত আনन্দ－ফুর্তি করুক। দুনিয়ার যিন্দেগী শেষ হইবার পর আখিরাতে যখন তাহারা আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত ইইবে，তখন তাহাদের ক্রন্দন আরশু ইইবে। এই ক্রন্দনের কোন শেষ বা সমাপ্তি নাই। উহা চিরদিন ধরিয়া চলিতে থাকিব্র।

আবূ রযীন，হাসান বসরী，কাতাদা，রবী’ ইব্ন খুসাইম，আওন উকায়নী এবং যায়েদ্ ইব্ন आনলাম ঊপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুর্পপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা সোহেনী ．．．আনাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে，তিনি বলেন ：নবী করীম（সা）বলিয়াছেন ：হে লোক সকন ！তোমরা ক্রন্দন করো। যদি ক্রন্দন না আসে，তবে ক্রুদনের মত ভান কর। কারণ，দোযখবাসিগণ অবিরতভাবে ক্রুন্দন করিতে থাকিবে। তাহাদের মুখমণ্ডের উপর দিয়া ক্রমাগত অশ্রু প্রবাহিত হইবার ফলে উহাতে পানির নালার ন্যায় লম্বা গর্ত সৃষ্টি হইবে। এক সময়ে তাহাদের চক্ুুর অশ্রু ফুরাইয়া যাইবে। অতঃপর ঊহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। উক্ত রক্তে জলাশয়ের ন্যায় রক্তাশয় সৃষ্টি হইবে। উহা এত বড় রক্তাশয় হইবে যে，উহাতে নৌকা চালানো যাইবে।

উক্ত র্ওয়াত্যেত ইমাম ইবৃন মাজা আ'মাশের সৃত্রে ইয়াবীদ রাক্কাসী হইতে উক্ত সনদদ বর্ণনা করিয়াছ্নে।
 নবী করীী (সা) বলিয়াছেন : দোথখবাসিগণ দোযথে প্রবেশ করিবার পর অবিরতভাবে ক্রেন্দন করিতে থাকিবে। এক সময়ে তাহাদের চক্ষুর অশ্র ফুরাইয়া যাইবে। অতঃপর উशা হইতে পুঁজ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় যুগ যুগ অতিবাহিত হইবার পর একদিন দোयখ্খর দারোগাণ তাহাদিগকে বলিবেন, হে হতভগগার! বে দুনিয়াতে দুনিয়াবাসিগণ আল্gাহ্ তাজালার তরফ হইতে রহমত बাভ করিত, সেই দুনিয়াতে থাকিয়া তোমরা ক্রল্দন করো নাই। এখন তোর্া এমন কোন ব্যক্তি পাইবা कि যাহর নিকট সাহাय্য চাহিতে পারো ? তাহারা টীৎকার করিয়া জান্নাতবাসীদিগক্কে বলিবে, হে জান্থাত্বাসিগণ! হে আমাদের মাত-পিতা ও সত্তান-
 ধরিয়া जবস্शান করিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্शায়; जার আাজ এথান আমরা যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। ঢেমরা জামাদিগকক কিছू পানি অথবা অাল্ধাহ্ যাহা তোমাদিগকক রিযিক হিসাবে দান কর্রিয়াছেন, তাহ হইতে কিছু পরিযাণ নিয়ামত আমাদিগকে দান করো। এইহ্রপে
 উত্তর দিবে না। অতঃপর রক সময়ে (দোযখের প্রধান দারোগা) মালিক বলিবেন, তেমরা এই অবস্গায় চিরদিন অবস্থান করিবে। ইহাতে তাহারা সর্বপ্রকারের কন্যাণ ও ম্পল ইইতে নিরাশ হইয়া পড়িবে।

##   

৮-. आল্লাহ यদি ঢোমাকে উহাদের কোন দলের নিকট কেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্যে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তथন তুমি বলিবে, ঢোমরা ঢো আমার সহিত কখনఆ বাহিন হইবে না এবং তোমরা আমার সংীী হইয়া কখনও শক্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো ঋত্যেক বার বসিয়া थাকাই পসन্দ কর্রিয়াছিলে; সুত্রাং याহারা পিছনে थাকে তাহাদ্দে সহিত বসিয়াই থাক।



কাতাদা বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াহে বে, উক্ত আয়াতাংশে বে এক দল মুনাফিকের বিষয় উল্লেথিত হইয়াহ, তাহারা সংখ্যায় বারো জন ছিন।
 (সা)-এর সহিত যুক্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছ্। आাল্লাহ্ ত'অালা তাহাদিগকক ঊক্ত

কার্ভের জন্যে এই শাঙ্ঠি প্রদান করিয়াছেন বে, তাহারা আল্লাহ্র র্রাসৃলের সহিত আর কোন য়দ্ধে যাইতে পারিরে না। উহার কারণ এই শে, আাল্লাহ্ তাজালা বান্দাকে তাহার পাপপর জন্যে শাস্তি ધবং পুণ্ণের জন্যে পুরক্কার দিয়া থাকেন। আাল্লাহ্ তাজালা তাহার উপরোক্ত বিষান বর্ণনা করিতে গিয়া অইর্রপে অনাত্র বনিতেছেেন :


অर्थाৎ তाহারা ব্যেপ প্রথম্ উহার প্রতি (ক্রুজান মাজীদের প্রতি) ঈমান आনে নাই, সেইজ্রপে আমি তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমৃহ উন্টাইয়া দিব (তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্কুমমূহকে সতত-দর্শননর অব্যোগ্ করিয়া দিব) আর আমি তাহাদিগকে এই অবস্থয় ছাড়িয়া রাথিব বে, তাহারা নিজ্রেদর পাপাচরেরে মধ্যে থাক্যিয়া হয়রান পের্রেশান অবস্থায় ঘুরিয়া মরিবে (৬ : ১১০)। কারণ, খারাপ কাজের পরিণাম্ম থারাপ ফন্ন পাইবে ও ভাল কাজের পরিণাল্ তাল ফন পাইবে। বেমন : হুদায়বিয়ার উযরার সময়ে তিনি বনিয়াছেন :


অর্থাৎ তোমরা যথন গনীমতের মালসমৃহ আনিবার জন্য উহাদূর দিকে রওয়ানা হইবে, তথन ইতিপৃর্বে याহারা যুব্কে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, তহারা অচির্রেই বনিবে, আমাদিগকে অনুমতি দাও—তোমাদের সজ্গে যাই। তাহারা চাহিবে আল্লাহ্র বাণীকে পরিবর্তিত কর্রিয়া দিতে। তুমি তাহাদিগকে বলিবে : তেমরা কখনো আমাদের সল্গে যাইতে পারিবে না।

 তাহাের্র সহিত (বাড়িতে) বসিয়া থাকে।
 লোক যুদ্ধে না িিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে, তোমরা তাহাদ্রে সহিত বাড়িতে বসিয়া थাকে।



ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : কাতাদা কর্ত্ণক বর্ণিত উক্ত ঢাফ্সীর সঠিক নহে। কারণ, এখান ( বর্ণ্দ্য উহার সহিত সश্থুক্ত হইয়াছে উহাকে বহৃ্বচন করিবার জন্যে। বে শকের সহিত বহৃবচন





উপরোক পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরই সঠিক ও ওঙ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

৮8. উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাयার নামাय পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না। উহারা তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : হে রাসূল! কোন মুনাফিক মরিয়া গেলে তুমি কখনো তাহার নামাযে জানাযাও পড়িবে না এবং তাহার জন্যে দু‘আ করিবার উদ্লেশ্যে जাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াইবে না। কারণ, এইর্পপ ব্যক্তিগণ আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে এবং কাফির অবস্থায়ই মরিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইইবার ঊপলক্ষ যদিও মুনাফিক নেতা আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, তথাপি উহাতে বর্ণিত বিধান সকল মুনাফিকের (যাহাদের মুনাফিক হইবার বিষয় জানা যায়) প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

ইমাম বুখারী (র) ... ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নবী করীম (স্গা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন জানাইল, তিনি যেন নিজের জামাটি তাহাকে প্রদান করেন, যাহাতে সে উহাকে তাহার পিতার কাফন বানাইতে পারে। নবী করীম (সা) তাহাকে উহা প্রদান করিলেন। অতঃপর সে আবেদন জানাইল, তিনি যেন তাহার পিতার জানাযা নামায পড়েন। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার জানাযা নামায পড়িতে যাইবার জন্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া উমর (রা) উঠিয়া নবী করীম (সা)-এ্রর গায়ের চাদর টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আল্লাহ্ আপনাকে, তাহার জানাযা নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছ্নে; তথাপি আপনি জানাযা নামায পড়িবেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে উহা পড়া ও না পড়া-উভয়ের যে কোনটি করিবার জন্যে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন :


তাহাদের জন্যে তোমার ইস্তিগফার করা ও না করা সমান। যদি তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বারও ইস্তিগফার কর, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনো ক্ষমা করিবেন না। আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যকবার ইস্তিগফার করিব (৯ : ৮০)। ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, সে তো নিশ্য় মুনাফিক। অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঊবাইর নামায-ই জানাযা পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন:
ولَاَ تُصَلِّ عَلُى آحَدْ مُنْهُمْ مُمَتَ ابَبَاً .

ইমাম মুসলিমও উক্তু রিওয়ায়েত আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ষ্ণতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন উমর আমরী হইতে উর্ধ্ধতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছ্নন। উহাতে উল্লেখ আছ্-ৈঅতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাইর নামাযে জানাयা পড়িলেন এবং আমরাও নবী করীম (সা)-এর সহিত তাহার নামাযে জানাযা পড়িলাম।

ইমাম আহমদ (র) উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানের সূত্রে উবায়দুল্নাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বয়ং উমর (রা) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুর্পপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হইলে নবী করীম (সা)-কে তাহার নামাযে জানাयা পড়িবার জন্যে অনুরোধ করা ইইল। ইহাতে তিনি তাহার নামাयে জানাযা পড়িবার জন্যে তাহার লাশের নিকট গমন করিলেন। নবী করীম (সা) তাহার লাশ সম্মুখে রাখিয়া নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত ইইলে আমি নবী করীম (সা)-এর সন্মুখে গিয়া বলিলাম, হে আল্লাহৃর রাসূল! আল্লাহৃর যে শত্রু আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাই অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলিয়াছে, আপনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবেন ? নবী করীম (সা) আমার কথা তনিয়া মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমার বলিবার পর তিনি বলিলেন : হে উমর! সরিয়া যাও। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ও না পড়া—ঐই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

## 

यদি আমি জানিতে পারি ভে, আমি তাহার জন্যে স্তর বারের বেশি বার ইস্তিফফার করিলে আল্মাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিবেনে, তবে তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইন্তিংফার করিব। जতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাया পড়িলেন এবং তহার লাশের পপাত্ত চলিয়া जাহার কবর পর্যত্ত গেলেন। সেখানে তিনি তাহার লাশ দাফন করিবার কাজ লেষ না হওয়া




जতঃপর নবী করীী (সা) কোন দিন কোন মুনাফিকেের নামালে জানাयাও পড়েন নই এবং

 (র) হইতে অভিন্ন উর্ধতন সনদদ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মত্তব্য করিয়াছেন, টহার
 হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহার শেয়াংশকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন : উমর (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! সরিয়া যাও। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমায় বলিবার পর নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্মাহ্ তা‘আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ® না পড়া—এই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। यদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে ফ্মা করিবেন, তবে নিশয় তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিণফার করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। নামাযে জানাযা পড়িয়া जাঁহার ফিরিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পর আল্লাহ্ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াত্দ্য় নাযিল করিলেন :

পরে আমি আল্লাহ্র রাসৃলের প্রতি আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে বিশ্মিত হইলাম। আল্লাহ্র রাসূলই তো অধিকতম় জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূন ! আপনি আমার পিতার নিকট না গেলে লোকে ইহার জন্যে আমাদিগকে সর্বদা লজ্জা দিবে। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার নিকট আগমন করিলেন। নবী করীম (সা) দেখিলেন, তাহার পৌছিবার পূর্বেই আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর লাশ কবরস্থ করা হইয়া গিয়াছে। নবী করীম (না) লোকদিগকে বলিলেন : তোমরা তাহাকে কবরন্থ করিবার পৃর্বেই আমাকে এখানে আনিলে না কেন ? ইহাতে লোকেরা তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করিল। নবী করীম (সা) তাহার আপাদমস্তক সর্বশরীরে স্বীয় পবিত্র মুখের লালা লাগাইলেন এবং নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন।

ইমাম নাসাঈ (র) ঊক্ত রিওয়ায়েত আবদুল মালিক ইব্ন আবূ সুলায়মানের সূত্রে অভিন্ন ঊর্ধ্ণতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম জুখারী (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্মাহ্ ইবন উবাইর লাশের দাফনকার্য শেষ হইবার পর নবী করীম (সাা) তাহার কব<ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করাইয়া নিজ্রের দুই হাঁটুর ঊপর উহাকে রাখিলেন এবং পবিত্র মুথের থু থু উহাতে লাগাইয়া উহাকে নিজ্রের জামািি পরাইনেন। আল্যাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উক্ত রিওয়ার্যেত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঔও উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্ন উইয়াইনার মাধ্যমে একধিক সনদেে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বায়যার (র) ... জাবির (রা) হইতে স্বীয় ‘মুসনাদ’ অন্থে বর্ণনা করিয়াছেন শে, ब্রাবির (রা) বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্মাহ্ ইব্ন উदাই মদীনাতে মরিবার পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গেন ঝে, নবী কর্রীম (স।) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর

পর নবী করীম (সা) নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন এবং তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। ইহাত আল্লাহ্ তাআলা নিস্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

আবূ বকর বায়যার (র) ... জাবির (রা) হইইতে স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাই মৃত্যুর পৃর্বে ওসীয়াত করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল- আমার পিত মৃত্যুর পৃর্বে ওসীয়াত করিয়া গিয়াছে বে, তাহাকে যেন আপনার জামা পরিধান করাইয়া দাফন করা হয়। নदী করীম (সা) নিজের জামা খুলিয়া আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্রের হাতে দিলেন। অতঃপর তিনি जাহার লাশের নিকট গিয়া তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু‘আ করিনেন। এই ঘটনার পর জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট নিম্নেক্ত আয়াত লইয়া উপস্থিত হইলেন :
وَلَا تُصلً عَلى اَحَد دِنْنهُمْ مَاتَ اَبَدَا .

উক্ত রিওয়ায়েত দুইটির সনদে কোন দুর্বলতা নাই। ইতিপৃর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েত উক্ত রিওয়ায়েত দুইটিতে বর্ণিত বিষয়ের অনুর্রপ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমম তাবারী (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে গেলে জিবরাঈল (সা) নবী করীম (সা)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়া বলিলেন :
 বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইয়াযীদ রাক্কাশী একজন দूর্বন রাবী।
 (সা)-কে তহার নিকট যাইবার জন্যে অনুরোখ জনাইয়া সংবাদ পাঠাইন। নবী করীौম (সা)
 তোমাকে ঋ্রংস করিয়া দিয়াছে। লে বনিল, ঢে আল্ধাহৃর রাসূন! আমি আপনাকে এই জন্যে


 করেন-যাহাতে উহা তহাকে কাফন হিসাব্ পরিধান করান্ো হয়। লবী করীম (স:) তাহার্ক ঊश প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহর নামাবে-आনাया পড়িলেন ও তাহর কবরের কাছে
 করিলেन :

জনৈক পূর্বসুরী আলিম উল্লেখ করিয়াছেন : নবী করীম (সা) এই কারণে আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাইকে নিজের জামা কাফন হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন যে, নবী করীম (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা)-এর মদীনায় আসিবার পর তাঁহার জন্যে একটি জামার ব্যবস্থা করিবার জন্যে চেষ্টা করা হইতেছিল; দেখা গেল আবদুন্নাহ্ ইব্ন উবাইর জামা ছাড়া অন্য কাহারো জামা আব্বাস (রা)-এর গ়ায়ে লাগিত্ছে না। উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ছিল (আব্বাস রা-এর ন্যায়) একজন দীর্ঘকায় ও স্রূলাবয়ব ব্যক্তি। আব্বাস (রা)-এর জন্যে তাহার নিকট হইতে একটি জামা গ্রহণ করা হইয়াছিল। নবী করীম (সা) তাহার সেই জামাটির পরিবর্তে নিজের জামাটি কাফন হিসাবে তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোন মুনাফিকের জানাযা নামায পড়েন নাই এবং কোন মুনাফিকের কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু‘আও করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ কাতাদা (লা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছন : তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা)-কে কোন লোকের জানাযা নামায পড়িবার জন্যে অনুরোধ জানানো হইলে তিনি লোকদের নিকট তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। লোকে তাহার সম্বন্ধে প্রশংসামূলক উক্তি করিলে তিনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িতেন। লোকে তাহার সম্বক্ধে ভিন্নর্রপ উক্তি করিলে নবী করীম (সা) মৃত ব্যক্তির আখ্মীয়-স্বজনকে বলিতেন, ‘উহার বিষয়ে তোমরা যাহা করিবার তাহা কর!’ তিনি এইর্দপ ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িতেন না। উমর (রা) ততঋ্ষণ কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িতেন না, যতক্ষণ না হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) তাহার জানাযা নামায পড়িতেন। হুযায়ফা (রা)-এর উপর তাঁহার এইর্রপ আস্থাবান হইবার কারণ এই যে, তিনি মুনাফিকদিগকে চিনিতেন। নবী করীম (সা) তাঁহার নিকট প্রত্যেক মুনাফিককে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত ও পরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাকে ‘নবী করীম (সা)-এর গোপন কথার আমানতদার নামে অভিহিত করা হইত।’

আবূ উবায়েদ ‘কিতাবুল গরীব’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা উমর (রা) এক ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে হুযায়ফন (রা) তাঁহাকে মৃদু চিমটি কাটিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন।’

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়িতে এবং তাহাদের কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগফার করিতে নবী করীম (সা) তथা মু’মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, মু’মিন ব্যক্তির জানাযা নামায পড়া এবং তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে ইস্তিপফার করা অত্যন্ত নেকী ও সওয়াবের কাজ।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিভ্নিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ হহরায়রা (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : ‘বে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা নামায পড়ে, সে ব্যক্তি রক কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাयা পড়ে এবং তহার দাফনকার্যে শরীক হয়, সে ব্যক্তি দুই কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে।' জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল : দুই কীরাত কী ? নবী করীম (সা) বলিলেন : দুই কীরাত-এর फ্ষুদ্রতর কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।'

আবূ দাউদ (র) ... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন-কার্য শেষ করিতেন, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাহাবীদিপকে বলিতেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ইস্তিগফার কর এবং আল্লাহৃ তা‘আলার নিকট দু‘আ কর তিনি যেন তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। এখনই তাহার নিকট প্রশ্ন করা হইবে।'

উক্ত রিওয়ায়েত ণ্ুু ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন'।

৮৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুঞ্ধ না করে, আল্লাহ তো উহার ম্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আা্মা দেহ ত্যাগ করিবে।

তাফ্সীর : এই আয়াতের অনুর্গপ একটি আয়াতের তাফসীর ইততিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার প্রাপ্য এবং সকল দয়া ও কৃপা তাঁহারই নিকট হইতে আগত।

৮৬. আল্লাহ্েে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী ছইয়া জিহাদ কর। এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, ‘আমাদিগকে রেহাই দাও যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদের সংপেই থাকিব।

৮-৭. উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাই পসন্দ করিয়াছে এবং উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াত্দয়ে আল্লাহ্ ত'আলা যাহারা জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি নিন্গা প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ্ তাআললা বলিতেছেন : ‘আল্লাহ্ তাআ;লা যখন এই আদেশ দিয়া কোন সূরা নাযিল করেন বে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁহার রাসূলের সহিত থাকিয়া জিহাদ কর, তখন মুনাফিকদের মধ্য হইতে সামর্থ্যবান লোকগণ বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চায় এবং বলে—'আমাদিগকে যুক্ধে না

গিয়া বাড়ীতে থাকিতে অনুমতি দিন।’ তাহারা স্ত্রীলোকদের সহিত বাড়ীতে বসিয়া থাকাই পসন্দ করে। বস্তুত তাহাদের কার্ব্যের ফন্গে তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, কিসে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিবে না।'

মুনাফিকগণ হইতেছে বাকসর্বস্ব ভীরু জাতি। যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন থাকে না, তখন মৌখিক বীরত্ প্রদর্শনে ইহাদের জুড়ি থাকে না। আবার যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে, তখন ভীরুতা ও কাপুরুষতায়ও ইহাদের জুড়ি থাকে না। ইহাদের উক্ত চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়া আল্মাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিতেছেন :


"যখন (যুদ্ধ ইত্যাদি) ভীতিকর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তোমার দিকে মুমুর্মু ব্যক্তির ন্যায় চোখ উন্টাইয়া তাকাইতেছে। ভীতিকর অবস্থার অবসান ঘটিবার পর তাহারা তীক্ষ্ম ভাষায় তোমাদিপকে আক্রমণ করে (৩৩:১৯)।

কবি বলেন :
افى اسلم اعـبار جفاء وغلظة * وفى الحرب اشبا ء النسا ء الفوارك .

অর্থাৎ শান্তির সময়ে অত্যাচার ও রুক্ষুতায় অগ্রগামী আর যুদ্ধের সময়ে স্বামী-বিদ্বেবী শ্ত্রীলোকের ন্যায় (যুদ্ধ-বিমুখ) ?

আল্লাহ্ ত‘আলা আরো বলিতেছ্নে :



"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে—কেন (যুদ্ধাদেশ পূর্ণ) কোন সূরা নাযিল হয় না? অতঃপর যখন কোন সূরা নাযিল হয় এবং উহাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহাদিগকে তুমি দেখিয়া থাকো যে, তাহারা মুমূর্ভু ব্যক্তির ন্যায় (চোখ খুরাইয়া) তোমার প্রতি তাকায়। তাহারা ধ্ণংসে নিপতিত হইয়াছে। আনুগত্য ও ন্যায় কথা হইতেছে তাহাদের জন্যে মগ্গলজনক। যখন বিষয়টি (অর্থাৎ জিহাদ) ফরয হইয়াছে, তখন যদি তাহারা আাল্নাহ্র সহিত সততাপূর্ণ আচরণ করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে মঙ্গলজনক হইইত (8१: ২০-২১)।"
 আল্লাহ্র পৃথে জিহাদের অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন।


ফেলিয়াছে। ফলে তাহারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে ও অকল্যাণের পথ হতে বিরত থাকিতে পারিতেছে না।

৮৮. কিষ্ু র্রাসৃন এবల ঢাহার সৃণে यাহারা ঈমান জানিয়াহিন, ঢাহারা নিজ সস্পদ ও জীবন ঘারা জান্লাহর পてথ জিহাদ কর্রিয়াহ্; উহাদের জনাই কন্যাণ আছে এবং উহারাই अख্नকাম।
৮৯. আল্লাহ উহাদের জন্য প্রষ্থত কর্যিয়াছ্ন জান্নাত, याহার নিম্নদদশে নদী প্রবাহিত, বেখানে তাহান্রা স্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফ্ন্য।

 তাহার রাসূল ও অন্যাन্য মু'মিনেন কার্যকে প্রশংসা সহকারে উন্নেখ করত তাহদিগকে তাহাদের জর্যে নির্বারিত আথিরাতের মহা পুরশ্ষার্রে সুসংবাদ দিতেছেন। আল্ধাহ্ ত'আলা বনিত্ছেন : কিষ্ুু আল্লাহহ রাসূন এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা নিজেদের জান-মাল দিয়া আন্নাহুর পথে জিহাদ করিয়াছে। আর তাহাদর জন্যে আখিরাতে রহিয়াছে নানাবিধ পুর্কার। जার তাহারাই হইত্তেছে কামিয়াব ও সফন মনোরথ। আল্নাহ্ ত'আানা তাহাদের জন্যে এইส্রপ জান্নাতসমূহ প্রসুত কর্রিয়া রাথিয়াছছন যাহার নিম্দেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। जाহারা সেখান্ন চিরদিন বাস করিবে। ব্ভুত উश হইতেছে বিরাট কৃতকার্যত।

৯০. বেদুঈনদদর মধ্যে কিদ্ম লোক অজুহাত পেশ কর্রিয়া 'অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য
 উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্ম্ুদদ শাস্তি হইবে।
 কর্রিয়াছেন যাহারা সত্যই জিহাদ্দ যাইতে সমর্থ ছিন না।'অহাহা আল্লাহ্র রাসূলের নিকট

উপস্থিত হইয়া নিজেদের অসামর্থ্যের বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করিয়া জিহাদে না যাইবার জন্যে অনুমতি লইয়াছিল। তাহারা ছিল মদীনার চতুর্ষা|্শ্বস্থ এলাকার গামের অধিবাসী। আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিবার পর এইহ্পপ অকদল বেদুঈন লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কোন ওযর না থাকা সত্ত্রেও জিহাদে যায় নাই এবং জিহাদে না যাইবার বিষয়ে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি লইতেও আসে নাই। আয়াতে আল্মাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে দোযখের কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।
 অসামর্থ্য প্রকাশক नোক অনুমতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)
 তাশদীদ না দিয়া পড়িতেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যার্র তিনি বলিতেন-উইহতে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে অসমর্থ ছিল।

ইব্ন উয়াইনা ... মুজাহিদ (র) হইতে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে যাহাদের বিষয় উন্নেখিত হইয়াছে তাহারা ছিল বনী গিফার অর্থাৎ থিফাফ ইব্ন ঈমা ইব্ন রাহযার গোত্রের একদল লোক।

তেমনি মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন জবাহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন : উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ ত‘‘আলা যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ছিল গিফার গোত্রের একদল মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শক লোক। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে অনুমতি চাহিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্মাহ্ তাআলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান, কাতাদা এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)ও উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (গ্গন্থকার) বলিতেছি আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূনের প্রতি অবাধ্য ছিল তাহাদের বিষয় আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পর উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত
 যাহারা আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান বিরোধী কাজ করিয়াছে ও ওযর প্রদর্শন করিতে না আসিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে।


৯১. যাহারা দুর্বন, याহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহাব্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, यদি অাল্লাহ ও র্বাসূলের थঢি ঢাহাদের্র অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎক্ম-পরায়ণ ঢাহাদের বিক্ৰদ্ধে অভিযোগের কোন হেছু নাই; আল্লাহ ক্যাশীন, পরম দয়ানু ।
৯২. উহাদিগেরও কোন অপরাধ নাই যাহাহা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসিলে ঢুয়ি বनिয়াহিন্লে, তোমাদের জন্য কোন বাহন जামি পাইতেছি না; উহারা অর্থব্যয়্ जসামর্থ্যজनिত দूঃথে অत্রুবিপনিত নের্রে ফিরিয়া গেন।

 जাল্লাহ উহ্ছাদ্র অন্তর মোহর কর্রিয়া দিয়াছেন, ফনে উंহার্木 বুকিতে পার্র না।

তাए্সীর : बে সকন ওयর ও অসুবিধা থাকা অবস্থায় cোন ব্যক্তি জিহাদ্দ না গেলে
 আল্নাহ তআআना সেই সকল ওयর ও অসুবিধার বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। পক্ষাত্রে, বে जবश্शায় জিহাদ না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা জষনা অপরাধ, ত্ততীয় আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা উহার বন্ণনা প্রান করিয়াছেন।

ভে সকন্ন ওयর ও অসুবিবা থাকা অবস্গাহ় জিशাদদ না যাওয়া ఆনাহ্ ও অপরাধ নহে, উহা

 প্রকারের ওयর ও অসুবিধা হইত্ছে-সেই সকল ও্যর ও অসুবিধা যাহা মানুষ্বের সহিত
 আয়াতে আল্মাহ্ ত'অালা প্রথমে প্রথম প্রকারের ও্যর ও অসুবিষার বিষয় এবং পরে দিতীয় প্রকারের ওयর ও অসুবিধার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্মাহ, বলিতেছেন : অন্ধত্, থজত্ণ ইত্যাদি স্থ!़ी অসামর্থ্থ্র দরুন যাহারা জিशাদ্দ যাইতে অক্ষম তহারা জিহাদ্দ না গেলে
 দরুন অথবা জিशাদর জন্যে প্র্যোজনীয় অর্থ সপ্পহ করিতে না পারিবার দরুন জিহাদে যাইতে

সমর্থ নহে, তাহারা জিशাদ না গেলে তজ্জনা তাহারা জাল্লাহ্র নিকট ওনাহগার হইবে না; যদি
 কन্যাণকামী থাকিয়া जন্যান্য দীনী কাজ যথাসাধ্য সস্পাদন করে এবং লোকদিগকে যুক্ধে যাইতে
 লোকদিগকে তাহাদের জিशাদদ না যাইবার জন্যে আল্নাহ কোন শাশ্তি দিবেন না——আল্নাহ
 যাহারা জিহাদ্দ যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন পাইবার উল্দেশ্যে আল্gাহ্র রাসূলের নিকট আলে; কিষ্ুু অাল্লাহ্র রাসূন তাহাদিগকে বনেন, তোমাদিগকে দিবার মতে কোন বাহন আমি পাইতেছি না। ইহাত্ তাহারা আল্gাহূর পথথ ব্য় করিবার মতো অর্থ ও বাহন জোগাড় করিতে
 যাহারা ধনী इওয়া সভ্ব্ৰও জিহাদ্দ না যাইবার জন্যে আল্লাহ্র রাসৃলের নিকট অনুমতি ঞ্রাথনা করে। এইসব লোক ষ্ণীলোকদদর ন্যায় বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া তাহাদর দনভুক্ত হওয়াই পসন্দ করে। তহাদ্রে কার্থ্রের ফনে আল্ধাহ্ তাহাদর অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন। ফৃনে কিলে जাহাদর কন্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিলে তাহদদর অকন্যাণ নিহিত রহিয়াছ্--তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

भूফিয়ান সাওরী (র) ... আবূ সুমামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি বলেন : একদা ঈসা (আা)-এর শিষ্য হাওয়ারিগণ ঢাহাকে বলিলেন, হে ক্রহন্মাহ্! আল্লাহ্র শ্রি নিষ্ঠাবান কে তাহা আমাদিগকে বনুন। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন : বে ব্যক্তি মনুষ্ের হকের
 একটি কাজ রকই সল্গে প্রয়োজনীয় হইয়া দেখ দিলে সে প্রথমম আখির্যাত্র কাজটি সম্পাদল করিতে প্রবৃত্ত হয়; উহা সশ্পন্ন হইবার পর লে দুনিয়ার কাজটি সম্পাদন করে, এইক্রপ ব্যক্তিই इইতেছে আল্লাহ্র প্রি নিষ্ঠাবান।

ইমাম আওयাঙ (র) বলেন : এক্দা লোকেকো ইস্তিসকার নামাय আদায় করিবার উল্দেশ্যে ময়দান সমবেত হইন। তাহাদে সহিত বিলাল ইব্ন সা'দও ময়দানে উপস্থিত হইয়াছ্লেন।

 করি নাं ? তाহার বলিन : शা, आমরা आমাদের ఆनाহহর কথা স্ধীকার করি। তিনি বলিলেন :
 পथ নাই। হে আল্লাহ্ ! আমরা নিজ্জেরের ওনাহের বিষয় স্বীকার করিতেছি। অতএব, ঢুমি আयদিগকে ক্প্যা কর্য়া দাও, আমাদদর প্রতি রহমাত নাবিন করো এবং আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করো। এই বলিয়া তিনি আন্øাহ্ ত'জানার দরবারে হাত তুলিলেন। লোকেরাও তাহার সरिত হাত তুলিল। ইহাত্ত আল্মাহ্ তাআলা তাহাদের প্রতি বৃধ্টি বর্ষণ করিলেন।
 সম্বক্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর ওয়াহী লেখক ছিলাম। ভে সময়ে সূরা-ই বারাআত (সূরা তাওবা) নাযিল হইতেছিল, তখন একদা আমি কলম কানে গঁঁিয়া বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে নবী করীম (সা)-এর উপর জিহাদের আদেশ সপ্বলিত আয়াত নাযিল হইন। অতঃপর আল্মাহ্ তাআলার তরফ হইতে কোন আয়াত নাযিল হয়’ তাহা জানিবার জন্য নবী করীম (সা) অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈক অন্ধ সাহাবী আসিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আরय করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি তো অন্ধ। আমি কীরূপে জিহাদে যাইব ? ইহাতে


ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : নবী করীম (সা) তাঁহার সহিত (তাবুকের যুক্ধে যাইবার জন্যে সাহাবীদের মধ্যে আদেশ প্রচার করিবার পর একদল সাহাবী—যাহাদের মধ্য হইতে একজন ইইতেছেন আবদুল্নাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল ইব্ন মুকরিন আল-মাযনী) তাঁহার নিকট আসিয়া আরয করিল, হে আল্মাহ্র রাসূন! আমাদিগকে জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন জোগাড় করিয়া দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহৃর কসম! তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন আমি জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে উক্ত সাহাবীগণ কঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। এই চিত্তা তাহাদের অন্তরকে অত্যত্ত পীড়া দিল যে, তাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করিতে না পারায় তাহাদিগকে বাড়িতে বসিয়া থাকিতে হইবে। আল্লাহ্ ত‘‘আলা, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি তাহাদের অন্তরের তীব্র ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে জিহাদে যাইবার বাধ্য-বাধকতা হইতে মুক্ত ঘোষণা করত নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিন করিলেন :


মুজাহিদ বলন :

এই আয়াত মুযায়না গোত্রের বনী মুকরিন শাখার লোকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।
মুহান্মদ ইব্ন কা‘ব (র) বলেন : যাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন পাইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়াছিলেন, নবী করীম (সা) যাহাদিগকে প্রয়োজনীয় বাহন জোপাড় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন না এবং প্রয়োজনীয় বাহনের অভাবে জিহাদে যাইতে না পারিবার দরুন याহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—তাহারা সংখ্যায় সাতজন ছিলেন। তাহাদের নাম হইতেছে এই : বনী আমর ইব্ন आওফ গোত্রের সালেম ইব্ন আওফ; বনী ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্ন আমর; বনী মাযেন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের আবদুর রহমান ইব্ন কা‘-—তাহার উপনাম ছিল আবূ লায়না; বনী মুআল্মা গোত্রের ফাযলুল্লাহ; বनী সালেমা গোত্রের আমর ইব্ন উতবা এবং উক্ত গোত্রের আবদूল্লাহ্ ইব্ন আমর মাযনী।

তাবুকের যুদ্ধের বিবরণের এক স্থানে ইতিহাসকার মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : অতঃপর কিছ্ম সংখ্যক সাহাবী কাঁদিতে কাঁদিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া তাঁহার নিকট জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন চাহিলেন। তাহারা ছিলেন আনসার ও গায়ের

जানসার দর্দিদ্র সাহাবী। নবী করীীম (সা) তাহাদিগকে বনিলেন : তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে তাহারা এই দূঃধে কঁদিতে কাদদিতে চলিয়া গেলেন বে, जাহারা আল্লাহর পহথ থরচ করিবার মতো অর্থ জোগাড় করিতে পারিতেছিলেন না। তাহরা সংখ্যায় ছিলেন সাত্জন। তাহাদ্রে নাম ইইতেছে এই : বনী আমর ইব্ন আওফ


 आবদদল্নाহ ইব্ন जামর মাযানী, বনী ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্ন আবদুল্gাহ এবং উক্ত গোত্রের ইয়াय ইব্ন সার্যিয়া ফাयाয়ী।

ইব্ন আবূ হাত্ম (র) হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছন বে, তিনি বলেন, জিशাদদ
 রাথিয়া আসিয়াছ তাহাদের মধ্যে এইর্রপ এক্দন লোক রহিয়াছে তাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও তোমাদ্রে সহিত জিহাদ্রে সাওয়াবের অং্ীীদার। জিহাদ্দ তোমাদের কোন অর্থ ব্য় করা,
 কোন বিজয় লাভ করা উহার প্রতিটি কার্ব্যে সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অং্ীীদার थাকে। অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নেক্ত জায়াত তিলাওয়াত করিলেন :
 বর্ণিত রহিয়াছে। আनাস (রা) বলেন : জিহাch থাকা অব্श্য় এক্দা নবী করীী (সা) সাহবীদিগকক বলিললন : মদীনাতে এইই্রপ কত্খলি লোক রহহ্যোছে যাহারা বাড়ীতত থাকিয়াও
 কোন ময়দান অত্কিম্ম করা এবং কোন পথ অত্র্র্ম করা ইত্যাদি প্রতিটি কার্ভ্যের সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অং্পীদার থাকে। সাহাবীগণ आরয করিলেন, হে আল্মাহহ রাসূল ! তাহারা মদীনায় থাকিয়াই এইส্পপপ জিহাদদর সাওয়ার্রে অश्শীদার থাকে ? নবী করীম (সা) বनिলেन : श゙ँ, তাহারা জিহাদ্ যাইতে পারে না অক্ষমতা ও অসামর্থ্রের দরুন।

ইমাম आহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, তিনি বনেন : এব্দা নবী করীম (সা) জিহাদদ গিয়া সঙ্গী সাহাবীণণক্ক বলিলেন : তোমরা মদীনাত্ অইক্রপ কতখলি লোক রাথিয়া আসিয়াছ যাহারা তোমাদের প্রিিি ময়দান অতিক্রিম করিবার কার্ৰ্য এৰং প্রিতি পথ অত্ত্র্ম করিবার কার্লে তোমাদর সহিত সাওয়াবের অংপীদার রহহিয়াছে।


ইমাম মুসলিম এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উক্ত হাদীস উপরোক্ রাাীী আ'মাশ হইতে অভিন্ন উর্ৰত্ সনদদ বর্ণনা করিয়াছ্রন।

## চতুর্থ चণ সমাল্ক

ইফা (রা) ২০১২-২০১৩/৪৩৮৭-৫২৫০


[^0]:    ইবনে কাছীর 8 র্থ — ৬

[^1]:     ぐ্টन" (৫৩: २১-২२)!

[^2]:    ইবনে কছীর 8~্র - ৫৫

[^3]:    ইবন্ কাছীর 8র্থ — ৫৮

[^4]:    منْ

[^5]:    
    

