

# তাফসীরে ইবনে কাছীর <br> গঞ্ম খণ্ড 

ইমাম আবুন ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)<br>অধ্যাপক আখতার ফারূক<br>অনূদিত<br>সম্পাদনা : মাওলানা ইমদাদুন হক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ঢাফসীরে ইবনে কাছীর (পঞ্পম থগ)
ইयাম आবুন ফিদা ইসমাঈল ইবন্ কাছীর (র)
অষ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলাयী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অनूবাদ ড সংকলন প্রকাশানা : ১৭২
ইফা প্রকাশনা : ১৯৮৯/২•
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN: 984-06-0573-9
প্র’থম প্রকাশ
জুন ২০০০
তৃতীয় সংক্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়ালন ১৪৩৫

## য়হাপরিচালক

সামীম মোহাষ্মদ আফজাল
প্রকাশক.
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্ষক্রম
ইসলামিক ফাউলেশ্ল
অগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ .
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

## ম্দ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প বাবস্থাপক, ইসলামিক ফাউভ্ডেশন প্রেন

- আগারগ্ও, লেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

কোন : ৮১৮১৫০৭

## মূল্লা : 830.00 টोকা মাত্র ।

TAFSIRE IBNE KASIR (Crmmentary on the Holy Quran) (Sth Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535

March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

## মহাপরিচালকের কথা


 ইস্সিতময় ভাষায় মহান রাব্রুন আলাयীন বিশ্ব ও বিশ্ধাতীত তাবৎ জানের বিশান ভালার বিশ্বমানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুমের ইহকানীন ও পরকানীন জীবনসশ্শৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআান উল্মিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরজানই স্্য ও সঠিক পথে চ:ার্র জন্য जাল্gাহ প্রদত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপৃর্ণ ইসলামী জাবন
 পবিত্র কুরতানের দিক-নিদ্দেশনা ও অᄌ্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতবেক আমল কারার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কৃর্রানের ভাযা, শদ্দচ্যন, বর্ণনাজगী ও বাক্য বিন্যাস চৌষ্কক বৈশিষ্ট্যসশ্শন্ন, ইশ্পিতময় ও ব্যজনাধयী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবनী অনুধাবন করা সষ্বব হয়ে ওঠে ना। এমनকি ইসলাयी বিষয়ে অভিজ্ঞ. ব্যক্তিহাও কখনও কখনও এর. মর্মবাণী সম্যক উপলক্ধি করতে সক্ষম হন না। অই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্কেপটেই পবিত্র কুর্নজানের বি্ত্যারিত ব্যাখ্যাবিশ্লেবণ সম্বলিত তাফ্সীর শাল্জের উঢ্বব। ঢাফসীী শাঙ্র্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) जর পবিভ্র হাদীসসমৃহকে মূন উপাদান হিসেবে ্রহণ করে কুরজান ব্যাথ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্জ ও
 করে উপ্্ৃাপন করেছেন। রতাে বহ মুফাসসির পবিত্র কুরजানের শিষ্মাকে বিষ্ব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজ্ অননা সাধারণ অবদান রেশে গেছেন। এখনও অই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

जাফ্সীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাং্লাতাধী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীীর গ্থন থেকে উপকৃত হতে পার্রেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাত্তামার মাধ্যন্ম পবিত্র কুরজানের মর্মবাণী অন্ধধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষে ইসনামিক ফাউત্ডেশন
 जনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালির্রে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকণ্ฺলো প্রসিদ্ধ তাফসীী আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।
 (র) প্রণীত ‘তাফ্সীরে ইব্ন কাছীর’ মৌলিকত, স্বচ্হত, আলোচ্নার পভীরতা এবং পুছ্ঘানুপুঘ্ম
 কুরআनেরই বিভিন্ন ব্যাথামৃলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরজানব্যাখ্যায় স্টীয় মেধা, প্রজ্ঞ ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর



 তাফ্সীর গ্গহ্থ্লোর অনাতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্ছাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবনানতে আমরা অই তাফ্সীর গ্রন্থের বাংলা! অনুবাদের কাজ ১১ খণে সমাখ করে বাং্লাভাবী পাঠকদদর সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের



এই অমৃন্য গন্থখানির অনুবাদ, সস্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা ఆরুত্তৃৃূ্ণ অবদান রেখ্খেছন, তাদদে সকনকে আাত্তরিক মুবারকবাদা জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্থে্থের মাধ্যম্ ভালোতাবে কুর্ান বোঝা जবং লেই অনুयाয়ী জমল কহার जওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফ্জান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউড্ডেশন

## প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্পুল़ আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউভ্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফস্গীর গ্রন্থ ‘তাফসীরে ইব্ন কাছীর’-এরর সকল খঞ্গে অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সছ্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেম అকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফ্সীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্নেষণে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বর্রপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। র্রসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুর্রাহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের বে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, রই গ্থন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ডরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্থন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরয়োগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্ধজোড়i খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফাক্রক অনূদিত এই মৃন্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্গন্থটির পঞ্চমখধ্রের দ্বিতীয় ম্দুণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাতয়ায় এবার অর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ডুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাম্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-র্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্মাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্ঠা কবৃল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচানক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
. ইসলামিক ফাউড্ডেশন

## সূচিপত্র

## দणय शाরা

## সूর্না তাওবা (৯৪-১२৯ जায়াত)

আয়াতের নম্বর শির্রোনাম ..... পৃষ্ঠা
৯৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৯
৯৫-৯৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২০
৯৭-৯৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২১
১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 28
১০১ আয়াতের তরজমা ও ততাফসীর ..... ২৬
১০২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩)
১০৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩
১০8 আয়াততের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩8
১০৫. আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৮
১০৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 80
১০৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8
১০৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8২
১০৯-১১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৩
১১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫8
১১২ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সসীর ..... ৫9
১১৩-১১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬o
১১৫-১১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 9)
১১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १ง
১১৮-১১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $9 ৫$
১২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... bい
১২১ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সসীর ..... ৮৭
আায়াতের নম্বরশिর্রোনামशृष्ठा
১২২ আায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... bs
১২৩ আায়াতের্ন তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৩
১২৪-১২৫ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীরূ ..... ৯
১২৬-১২৭ आায়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৮
১২৮- आয়াতের্ন তর্রমা ও তাফস্সীরূ ..... ৯৯
১২৯ আায়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 200
সূরা ইউনুস
১-২ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... วо9
$\bigcirc$ आয়াত্রে ত্রজযা ও ঢাফসীরূ ..... دos
8 आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... गد
৫-৬ आায়াতের্র তরজমা ও তাফসীর ..... د১2
৭-১০ आয়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... ১৫
১) आয়াতের তর্রমা ও ঢাফসীর ..... 289
১২ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১১
১৩-১8 आায়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২০
১৫-১৬ আায়াতের তর্জমা ও তাফসীর ..... ১২マ
১৭ आায়াতের তর্নজমা ও ঢাফসীর ..... ১২৩
১b-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফস্গীর ..... ১२१
২০ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২৮
২১-২৩ आয়াতের তর্রমা ও ঢাফসীর ..... SOs
২৪-২৫ . আায়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... J08
২৬ আায়াত়ের তরজমা ও তাফসীরু ..... Job
২৭ আায়াতের তর্রমা ও তাফস্গীর ..... 380
২৮-৩০ आায়াতের তর্রজমা ও তাফসীর ..... 285
৩--৩৩ আায়াতের্র তরজমা ও তাফস্সীর ..... 288
৩৪-৩৫ जায়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 289
৩৬ জায়াত্র তর্রজমা ও তাফসীর ..... 286
’রীয়াতের নম্বর শিরোনাম ..... शृष्ठा
৩৭-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ১৫০
8১-88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... ১৫8
8® আায়াতের তর্রমা ও তাফ্সীর ..... ১৫৬
8̣৬-8৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... ১৫b
8b-৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬০
৫৩-৫8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ. ..... ১৬২
৫৫-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ. ..... ১৬৩
৫৭-৫b আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ১৬8
৫৯-৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬৫
৬) আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... ১৬৮
৬২-৬8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ১৭०
৬৫-৬৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৭৫
৬৮-৭০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ১৭৬
৭১-৭৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... ১৭b
१৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ .....  $26-3$
৭৫-৭৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... 2bo
৭৯-৮২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৮৫
bo আয়াতের তরজমা ও তাফসীর, ..... 26 -
b-8-b~৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্র ..... ১৮৯
৮৭ আয়াতের তরজমা ও চাফসীর ..... ১৯১
b৮-b৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ১৯২
৯০-৯২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্র ..... ১৯৫
৯৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ১৯৯
৯৪-৯৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২০৩
৯৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २०8
৯৯-১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... २०१
১০১-১০২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... र०৮
১০৩ • আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... ২০৯
[ $\ddagger \times 1$
শিরোনাম ..... श्रा
আয়াতের নম্বর
र১०
১০৪-১০৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
২১১
১০৭ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর
২১২
১০৮-১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর,
সূরা ऊ্রদ
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २১8
$\odot$ আয়াত্তেন তরজমা ও তাফ্সীরূ ..... ২১৭
৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २১6
৭-৮ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২১৯
৯-১১ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ২২8
১২ আয়াতের তর্রমা ও তাফসীর ..... २২৫
১৩-১৪ आায়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২২৬
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২২१
১৭ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২২৮
১৮ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর, ..... ২৩১
১৯-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর, ..... ২৩২
২৩-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ২৩8
২৫-২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৩৬
২৮ आয়াতের তরজমা ও তাফফসীর ..... ২৩৮
২৯-৩০ আয়াত্তর তরজমা ও তাফসীর, ..... ২৩৯
৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর, ..... र80
৩২-৩৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... र8」
৩৫-৩৭ আয়াতের ঢরজমা ও তাফসীর ..... ২৪२
৩৮-৩৯ আয়াতের্র তরজমা ও তাফসীরূ ..... ২৪৩
80 আয়াতের তর্নমা ও তাফসীর, ..... ২৪৬
8১-8২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর, ..... र89
8৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 28b
88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর, ..... ২8৯
［ এগার］
শির্রোনাম ..... পৃষ্ঠা
আয়াতের নম্বর
২৫२
8৫－8৬ আয়াতের তর্রমা ও ঢাফস্সীর
২৫৩
89 আআয়াতের তর্রমা ও ঢাফসীর
২৫৪
86．আয়াতের ত্রজমা ও তাফসীর
২৫৫
8৯ आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর
২৫৬
৫০－৫২ আায়াতেন্ন তর্ন্মা ও ঢাফসীর
২৫৭
৫৩－৫৬ আয়াতেন্ন তরজমা ও ঢাফসীর
২৫৯
৫৭－৬০．আয়াতেন্ন তর্নজমা ও তাফসীর
২৬১
৬） ায়াতের্র তরজমা ও তাফসীর
২৬২
৬২－৬৩ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর
২৬৩
৬৪－৬৮ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর
২৬8
৬৯－৭৩ আায়াতের তরজমা ও তাফ্সীর
২৬৯
१৪－१৬ আয়াত্ত্র তরজমা ও তাফসীর
২৭०
१৭ आয়াতের তর্রমা ও তাফनীর
र१১
৭৮－৭৯ আায়াতের্র তরজমা ও ঢাফসীর
২৭৩
৮o்－b－）आয়াত্রে তরজমা ও ঢাফস্সীর
々৭৬
৮－－৮० आায়াতের তরজমা ও তাফসীর
২৭৯
৮－आ ায়াতেন তंরজমা ও তাফসীর
২৮০
৮৫－b－ษ জায়াতের তরজমা ও তাফসীর
২৮る
৮৭ आয়াত্র তরজমা ও ঢাফসীর
২৮২
bt आয়াতেন্ন ঢরজমা ও ঢাফসীর
২৮ー
৮৯－৯০－আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
২৮8
৯১－৯২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
2bく
৯৩ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর
২৮৬
৯৪－৯৫ ．আয়াত্রে তর্নজা ও তাফসীর্র
২৮－q
৯৬－৯৮ আয়াত্র তরজমা ও ঢাফস্সীর
২৮৮
৯৯ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর
২৮－
১০০ आয়াতেরন তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯০
[ বার ]
আয়াত্র নম্বর শিরোনাম ..... शृष्ठा
১০৩-১০৫ আয়ারের্র তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯১
১০৬-১০৭ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৩
sot आ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯8
১০৯-১১১ জায়াতের্র তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৬
১১২ आয়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... ২৯৭
১১৩ जায়াতের তরজমা ও তাফস্গীর ..... ২৯৮
১১8-১১৫ आায়াতের্র তরজমা ও তাফ্সীর ..... ২৯৯
১১৬-১১৭ আায়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৩○৫
১১৮-১১৯ আায়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৩০৬
১২০ आয়াতের তরজমা ও তাফनসীর ..... ৩০৯
১২১-১২৩ আায়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... ৩১○
সূর্রা ইউসুফ
১-২ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ७১১
আয়াত্তর তর্রমা ও তাফসীর ..... ৩১২
$\checkmark$
8 आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩১৬
৩১b
$\odot$ আয়াত্রে তর্রজমা ও তাফসীর
৩১৯
৬ 'আায়াতের তরজমা ও তাফস্গীর
৩২০
৭-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
৩২১
১০ आায়াত্র ত্রজমা ও তাফসীরূ
৩২৩
১১-১৩ আায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর
৩২8
১8-১৫ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর
৩২৬
১৬-১9 আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ
৩২৭
১b- आায়াতের তরজমা ও ঢাফनীর
৩২৯
১৯-২০ আায়াতের তরজমা ও তাফসীরূ
৩৩১
২ј আয়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর
৩৩マ
২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর
৩৩৩
২৩ জায়াতের তর্রজা ও ঢাফসীর
আয়াতের নম্বরশিরোনামপৃষ্ঠा
28 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৩৬
২৫－২ৃ৯ ．আায়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৩৮
৩০－৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩8১
৩৩－৩৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৪マ
৩৫－৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৩8৬
৩৭－৩৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... 08b
৩৯ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর， ..... ৩৪৯
80 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৫○
8১ ．আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ved
8২ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৫マ
8৩－88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৫৩
8৫－8৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৫8
৫০－৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ৩৫い
৫8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৫৯
৫৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৬০
৫৬－৫৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ． ..... ৩৬১
৫৮－৬২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩ษن
৬৩－৬৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬৬
৬৫－৬৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৬१
৬৭－৬৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৬৯
৬৯ আয়াতের্ন তরজমা ও তাফসীরূ ..... ৩৭๐
৭ं०－৭२ আয়ান্তের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৩৭১
৭৩－৭৬ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর ..... ৩৭২
৭৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭৪
৭৮－৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭৬
৮－০－৮২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ง৭৭
b৩－b৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭৯
৮৭－৮৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৮২
[ চৌদ ]
আয়াতের নম্বরশির্রোনাম
৮৯-৯২ . আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর্, ..... ৩৮-8
'৯৩-৯৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর, ..... Obu
৯৬-৯৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ৩b৭
৯৯-১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্. ..... ৩ฺ৯
১০১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯৩
১০২-১০৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ৩৯৮
১০৫-১০৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... 800
১০৮ আ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 80৬
১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... 809
১১০ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর, ..... 830
১১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... $8>8$
সূরা র্যা"দ
১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... 8১৫
২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... 8১৬
৩-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্ ..... 8२०
® • আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8২২
৬ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর্ ..... 8২৩
१ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্ ..... 8२『
৮-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীরা ..... 8২৬
১০-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8২৯
১২-১৩ . আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩8
38 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... 8৩৯
১৫-১৬ আয়াতের ত়রজমা ও তাফসীর্ ..... 880
১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... 882.
১b • আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 88『
১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্ ..... 88৬
২০-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্. ..... 88bआায়া6্র नख্- শির্রোনামशृष्ठा
২৫-২৬ আায়াতের তর্রজমা ও তাফসীরূ ..... 8 8२
२৭ আয়াত্র তরজমা ও ঢাফসীর ..... 880
২৮-২৯ আয়াতের ঢরজমা ও তাফসীর ..... $8 ৫ 8$
৩০ आয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... 84
৩) অয়াত্রে তরজমা ও ঢাফসীর ..... 8৬マ
৩২-৩৩ আয়াত্রে তরজমা ও ঢাফসীর ..... 8৬৬
৩৪-৩৫ আয়াত্রে তরজমা ও তাফসীর ..... 8৬৯
৩৬-৩৭ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 892
৩৮-৩৯ আয়াত্রের তরজমা ও ঢাফসীরূ ..... 898
80-8১ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 8 9จ
$8 २$ आয়াত্রে তর্রমা ४ তাফসীরূ ..... 8bo
8৩ আয়াত্রে তরজমা ও ঢাফ্সসীর ..... 865
সূর্রা ঈব্রাহীম
১-৩ আয়াতের ঢরজমা ও ঢাফসীরূ. ..... 86
8
আায়াতের তর্রজমা ও ঢাফসীর: ..... 869
$\odot$
आয়াত্র তরজমা ও তাফসীরূ ..... 8bb
৬-१ आায়াত্র তন্নজমা ও তাফসীরূ ..... 86-
b আয়াত্র ত্রজমা ও তাফসীরু ..... 8৯০
ล আয়াতের তর্নজমা ও ঢাফनীরূ ..... 8৯২
১০-১২ आায়াতের তরজমা ও ঢাফ্সীর ..... 8৯8
১৩ आায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৪৯৬
১8-১৭ आায়াতের্র তরজমা ও ঢাফস্সীন ..... 8৯৭
১৮ आায়াতের্ন তর্রমা ও ঢাফসীর ..... 80৩
১৯-২০ আাযাতের ত্রজমা ও ঢাফসীরূ ..... ©O8
২১ আায়াত্রে তরজমা ও ঢাফ্সীর ..... ৫๐৬
২২-২৩. জায়াত্রে তর্রমা ও তাফ্সীর ..... ©O৯

## ［ মোন］

আয়াতের নম্বরশিরোনাম
शृष्टा
২৪－২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৫১৩
২৭ ：অয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৫১৬
২৮ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৫Ob
২৯－৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৫৩৯
৩） আয়াতের তরজমা ও তাফসীরূ ..... ৫8১
৩২－৩৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৪৩
৩৫－৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্ ..... 『8৬
৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫8b
৩৮－8১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর： ..... ৫8৯
৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর， ..... ৫৫০
8৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 『৫）
88－8৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৫マ
89：8৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৫く
8৯－৫১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৬০
৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৬২

## তাফসীরে ইবনে কাছীর গঞ্চম খণ্ড

কাছীর-৩(ङ)

## সূরা जাওরা

মাদানী, ৯৪— ১২৯ আয়াত


 0 oبِّكْ

(91) 0 هِ
৯৪. ঢোমরা উহাদের নিকট ফির্রিয়া आসিলে উহারা তোমাদের নিকট অজ্হাত পেশ কর্রিবে; বनিও অজুহাত পেশ করিও না, অামরা ঢোমাদিগকে কখনই বিশ্বাস করিব না; আাল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদের খবব্য জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ তোমাদের কার্यকনাপ লক্ষ্য কর্রিবেন আার তাঁহার রাসূলও। অতঃপর

यিনি দৃब্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞত তাঁহার দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হইতে ইইবে এবং তিনিই তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকক জানাইয়া দিবেন।
৯৫. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা আল্লাহর্র শপথ করিবে यাহাতে তোমরা তাহাদিগকে উপপক্巾া কর। সুতরাং তোমর্রা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃত্কর্মর ফল স্বর্রপ জাহান্নাম উহাদের यामश्रान।
৯৬. উহারা তোমাদের নিকট মপথ করিবে যাহাত্ তোমরা উহাদের পতি ঢুষ্ হও। তোমরা উহাদর প্রতি তুষ্ঠ इইলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদাল্য়র প্রতি তুষ্ট হইবেন না।

ঢাফসীর ঃ আয়াত্র্রে আল্লাহ্ ত'আলা বনিতেছেন হে রাসূূ! তোমরা জিহাদ হইতে মদীনায় ফিরিয়া| জসিবার পর মুনাফিকগণ আসিয়া জিহাদে না যাইবার পক্ষে তোমাদের নিকট মিথ্যা ও্যর ও অসুবিধা পেশ করিবে। হে রাসমূল! বলো-‘তোমাদের ওযর পেশ করায় লাভ নাই। আমরা কখল্না তোমাদের কথা বিশ্যাস করিব না। আল্ণাহ্ ত'অাना তোমাদের গোপন সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছ্েন। আল্gাহ্ ও তাঁহার রাসূন অচিরেই দুনিয়াতে তোমাদের কার্ঠ্র বিষয় লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। অতঃপর আখিরাতে তোমাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকন বিষয় সমন্ধে जবগত আল্লাহৃর সय্যুথ্ উপস্থিত করা হইবে। সেখানে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের নেক আমল ও বদ আমল সকन বিষয়ে অবগত করিবেন।’ হে রাসূল! তোমরা মদীনাত ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহৃর কসম করিয়া বলিবে বে, তাহাদের জিহাদ না যাইবার কারণ ছিন প্রকৃত ওযর ও অসুবিধা। তাহাদের এইส্রপ মিথ্যা বনিবার উল্দেশ্য এই থাক্বেবে বে, ‘তোমরা তহাদিগকক তাহাদের জিহাদে না যাইবার জন্যে তিরস্কার করিবে না।’ তোমরা তাহাদিগকে তিরক্ষার করিও না। তাহাদের আা্মা অপবিত্র। তাই তাহারা ঘৃণা ও জর্ষেপহীনতা পাইবার যোগ্য। অতএব, তোমরা তাহাদিগকক ভালবাসিতেও যাইఆ না এবং ভানবাসা সহকারে তাহাদিগকে তিরস্কারও করিও না। তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম। উহা তাহাদের পাপের প্রতিফল। তাহারা তোমাদিগকে সন্ত্ট̇ করিবার উণ্দল্যে তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম করিবে। তোমরা তাহাদের মিথ্যা কসমে বিভ্রান্ত হইয়া তাহদদর প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ এই অবাষ্য পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইরেন না।

শশ্দার্থ ঃ (ألفاسق) বে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁার রাসূলের আনুগজ্যের বাহিরে চনিয়া


নিক্র্রমণশীল ক্ষুদ্র জীব)। কারণ, উহা মানুষের ক্ষতি করিবার জন্যে গর্ত হইত্ত নিষ্ক্রান্ত ও বহির্গত হইয়া থাকে।



৯৭. কুফর্রী ও কপটকালে বেদুঈনগণ কঠোরত্র এবং আল্লাহ তাহার রাসূলের্র প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ্ন তাহার সীমার্রো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদেরই অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৯৮. ব্দেঈনদের কেহ কেহ যাহা তাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাহা অর্থদড্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাপ্য বিপর্यর্যের অপপশ্ষা করে। ভাগ্যচ্র উহাদ্রর মন্দ হউক। আল্লাহ সর্বশ্রোত, সর্বজ্ঞ।
৯৯. বেদুঈনদের কেহ কেহ অাল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাথে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসৃল্লে দু‘আ লাডের উপায় মন্ন করে। বাত্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাডের উপায়। আল্লাহ তাহাদিগকে নিজ রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর্রিবেন। আাল্লাহ কমাশীল, পরম দয়ালু।
 বাস করে তাহাদের মধ্যে কাফির, মুনাফিক এবং মু’মিন সকন শ্রেণীর লোকই রহিয়াছ্; তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির ও মুনাফিক তাহাদের কুফ্র ও নিফাক নগরের অধিবাসী কাফিরদের কুফ্র অপেক্মা এবং নগরের অধিবাগী মুনাফিকদের নিফাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জघন্য হইয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিধি-বিধান সম্বক্ধে অধিকতর অজ্ঞ ইইয়া থাকে।

ইব্রাহীম (র) হইতে আ'মাশ (র.) বর্ণলা করিয়াছেন : ইব্রাহীম (র) বলেন, একদা এক ববদুঈন যায়েদ ইবনে সুহান-এর নিকট উপস্থিত ছিন। যায়েদ ইবনে সুহান তখন স্বীয় সহচরদের সহিত কথা বনিতেছিনেন। উল্লেখ্য বে, यাক্যেদ ইবনে সুহান-এর বাম হাতখানা নেহাওয়ান্দের যুক্ধে কাটিয়ি গিয়াছিন। বেদুঈন লোকটি তাহাকে বলিল, আল্লাহ্র কসম! তোমার কथাখ্ি আমার নিকট ভাল লাপিত্তেছে; কিন্নু তোমার হাতখানা আমি কাটা দেথিত্ছি, এই কারণণ আমার মনে তোমার প্রতি সন্দেহ জাগিত্তে। (অর্থাৎ-সে মনে কর্রিল চূরির কারণে যায়़়দ ইবনে সুহান-এর হাত কাটা গিয়াছছ।) यায়েদ ইব্ন্ন সুহান বলিলেন, "আমার হাত কাটা দেখিয়া তুমি সन্দেহ করিত্ছে কেন? উহা তো বাম হাত।" সে বলিল, "আল্লাহৃর কসম! চূরির কারণণ চোরের ডান হাত কাচ্তিতে হয় অথবা বাম হাত কাট্তিত হয়, তাহা আমি জানি।" যাত্যেদ ইবনে সুহান বলিলেন, আল্লাহ্ ত'আলা যাহা বনিয়াছেন, তাহা সত্য। আল্লাহ্ ত'আলা বনিয়াছেন :

## 

 رسّوله الاية -"נাহারা বেদুঈন, যাহারা কুফ্র ও নিফাকে অধিকতর অণ্রগামী ও জघন্য আর আল্লাহ্ তাহার রাসূলের প্রতি বে বিধি-বিধান নাযিল করিয়াছেন তৎসম্বক্ধে তাহারা অধিকতর অভ্ঞ।"

ইমাম আহমদ (র)....হयরুত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বনেন, নবী করীম (সা) বनिয়াছেন বে ব্যক্তি (মরুভূমির) গামে বসবাস করে, সে ব্যক্তি কর্কশ ও রুু⿰ স্বভাবের লোক হইয়া যায়; বে ব্যক্তি শিকারের পশচাতে নাগিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অবহেনা-পরায়ণ ও কর্তব্যচ্যুত হইয়া পড়ে এবং বে ব্যক্তি কোন বাদশার কাছে আলে, সে ব্যক্তি (আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক) বিপদে পতিত হয়।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে উর্ধত্নত সনদদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রেওয়ায়াত সম্বক্ধে মন্ত্ব্য করিয়াছ্ন 'উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ গহণযোগ্য তবে উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত রেওয়ায়াত। উহা সুফিয়্যান সাওরীর মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো রাবীর মাধ্যম বর্ণিত হইয়াছে বনিয়া আমার জানা নাই।’

ব্যেেতু বেদুঈনদের স্বভাব হইতেছে রুক্ষ ও কর্কশ, তাই আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহাদের মধ্য ইইতে কোনো ব্যক্তেকে রাসূল বানাইয়া পাঠান নাই। সকন রাসূলই ছিলেন নগর (القرية)-এর অধিবাসী। আল্নাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :
＂আর আমরা আপনার পূর্বে যাহাদিগকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছি，তাহাদের সকলেই ছিন মানব，যাহাদের প্রতি আমি ওইী পাঠাইতাম এবং যাহারা জন－পদের অধিবাগী＂（ইউসুফ－১০৯）।

একদা জনৈক ‘আরাবী（ উপস্থিত করিল। নবী করীম（সা）যতক্মণ না তাহাকে উহার পরিবর্ত্র উহার কর্য়ক ঔু মাन দান না করিলেন，ত্ত্ষণ সে সత্থুষ্ট হইল না। ইহাত্ত নবী করীম（সা）বলিলেন， ＇আ⿰亻ি সিদ্ধাত্ত করিয়াছি বে，আগামীতে কোরাইশ গোত্রের লোক，সাকীফ গোত্রের লোক，আনিসার গোত্র－সমূহ্রের লোক এবং দাওস গোত্রের লোক，ইহাদ্রে নিকট ইইতে ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হইতে হাদিয়া গ্রণ করিব না।＇উক্ত গোত্র－সমূহের লোকেরা মক্কা，অד্য়ফ，মদীনা এবং ইয়ামান দেশের নগরে বাস করিত। উशারা ছিন নগরের অধিবাসী। উशাদের স্বভাব ছিল ন্য ও বিনয়ী। পক্ষাত্তরে，বেদুঈনগণ ছিল উহার বিপরীত। তাহাদের স্বভাব ছিল কর্কশ ও রুক্ষ।

শিঙদিগকে চূম্ করা সম্পর্কিত হাদীস ঃ ইমাম মুসলিম（র）．．．হযরত আয়েশা （রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছছন，‘তিনি বলেন，এক্দা একদল বেদু乡ন নবী করীম （সা）－এর নিকট আগমন কর্যিয়া সাহাবীদিগক্ বলিন，তোমরা কি তোমাদের শিখদিগকে মूব্বন করিয়া থাকে？সাহাবীগণ বनিলেন，‘হাঁ，আমরা আমাদের শিษদিগকে চুম্নন করিয়া থাকি। বেদুঈনগণ বলিল，‘আল্লাহ্র কসম！আমরা কিন্ুু আমাদের শিঙদিগকে চ্ব্যন করি না।’ ইহাতে নবী করীম（সা）বলিলেন，আল্লাহ্ ত＇অালা যদি তোমাদের নিকট ইইতে স্লেই－মমতা উঠাইয়া নইয়া থাকেন，তবে আমি

 ত্মনি তিনি তাহার বান্দার আলেম，জাহেন，মু＇মিন，কাফের，মুনাফিক দলের উদ্টবকে প্রজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিবেন। তিনি তাহার ইন্ম ও প্রজ্ঞার কার্यকরী সম্পর্কে কাহারও কাছে জবাবদেীী হইরেন না।

অতঃপর আল্মাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে জানাইতেছেন，বেদদঈনদের কেহ কেহ আল্লাহ্র পথথ অর্থব্যয়রে অর্থদড মনে করে এবং তোমাদের বিপর্যয়ের ‘অপেক্ষায় থাক্।। আল্লাহ্ পাক বলেন，তাহাদেরই মদ্দ ভাগ্গ হটক। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সব প্রার্থনা ও বক্তব্য শোনেন এবং কোন বাদ্দাকে সাহায্য করিবেন আর কাহাকে বিপর্যয় দান করিবেন তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন।

অতঃপর তিনি বেদুঈনদের প্রশংসিত দলের উল্লেখ করে এবং তাহাদের ঈমান ও আল্লাহ্র পক্ষে দানকে আা্তরিক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহারা আল্gাহ্ ও তাহার রাসূলকে খুশী করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রাসূলের দু＇আ লাডের জন্যেই जর্থ দান

করে। তাই আল্মাহ্ পাক ঘোষণা করেন, তাহারা বাত্তবিক সান্নিধ্য পাইবে এবং অচিরেই তাহারা তাঁহার রহমতের ছায়ায় ঠাঁই পাইবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্মমাশীল ও দয়াবান।

১০০. মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যাহারা প্রথম আগাইয়া আসিয়াছে এবং यাহারা নিষ্ঠার সহিত তাহাদের অনুসরণ করিতেছে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারা আল্লাহৃতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রষ্তুত করিয়াছেন জান্নাত, यাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহা মহা সাফল্য।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন, ‘প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসার— यাহারা ঈমান এবং আমলেও প্রথম হইয়াছে আর পরবর্তীকালে. যাহারা ঈমান ও আমলে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে এইর্রপ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাদের নিম্নদেশ দিয়া নদী প্রবহমান রহিয়াছে। তাহারা তথায় চিরদিন বসবাস করিবে। বস্তুতঃ উক্ত পুরস্কার করা হইতেছে মহা কৃতকার্যতা।

শা‘বী (র) বলেন, ‘প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা—यাহারা হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে বৃক্ষের নীচে বায়‘আতুর
 ইব্নে মুসাইয়্যাব, মুহাম্মদ ইব্নে সীরীন, হাসান (বস্রী) এবং কাতাদাহ্ (র) বলেন, ‘প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা— যাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত দুই কেবলা (কা’বা ও আল-বায়তুল-মুকাদ্mাস)-এর দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্নে কা’ব ক্দর্যী (র) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) একটি লোকের

 এই আর্য়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল, ‘হযরত উবাই ইব্নে কা’ব (রা)

আমাকে উহা ঐর্ণপে শিখাইয়াছেন।' হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে উবাই ইব্নে কা’ব-এর নিকট লইয়া যাইব। উহার পূর্ব্ব তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি লোকটিকেক হযরত উবাই ইব্নে কা’ব (রা)-এর নিকট নইয়া আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই লোকটিকে এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? তিনি বলিলেন হা; आমি তাহাকে উহা ঐরূপেই শিখাইয়াছি। হযরত উমর (রা) বনিলেন, আপনি কি উহাকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে ঐর্রপেই ঔনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, श゙, आমি উशাকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে ब্রূপপ-ই ঔনিয়াছি। হयরত উমর (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমি মনে করিতাম—আমাদিগকে এইর্প উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা ইইয়াছে, বে মর্যাদায় আমাদের পর আর কেহ প্পীছিতে পারিবে না। হয়রতত উবাই ইব্নে কা’ব বলিলেন, সূরাই জুমু‘আ-এর নিস্নোক্ত আয়াতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে :

"আর তাহাদের মধ্য হইতে অন্য একদনকেও —याহারা এথনো তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আর তিনি হইতেছেন, মহা পরাক্রমশানী ও মহা প্রজ্ঞাময" (জুমুআ৩)।

সূরা-ই হাশর-এর নিম্নোক্ত আয়াত্ও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে :
 (হাশর- ১০)।

সূরা-ই আন্ফান এর নিম্নেক্ত আয়াতেও আনোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে :
"আর যাহারা তোমাদের সহিত ঈমান আনিয়াছে, হিজ্রত করিয়াছে, এবং জিহাদ করিয়াছে।"

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্নে জারীর ঊল্লেখ করিয়াছেন : 'হাসান বসূরী হইতে বর্ণিত হইয়াছছ, তিনি আলোচ্য
 উহাকে ( (ف, কর্ত্থকার্রের বিভক্তি) দিয়া পড়িতেন।'

আলোচ্য আয়াতে আল্ধাহ্ ত'আলা প্রথথম যুগের মুহাজির ও আনসারী সাহাবীপণयাহারা ছিলেন ঈমান ও আমলে সর্ব্রোচ্চ স্থানের অধিকারী এবং পরবর্তীকালে যাহারা . কাছীর-8(ட)

তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদের সন্ধক্ধে এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন বে, আল্মাহ্ ত'অানা তাহাদের প্রতি সন্তুళ্ট হইয়াছেন এবং তহারও আল্লাহ্ ত'অালার প্রতি সন্তুళ হইয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের আলোকে বলিতেছি, যাহারা সকল সাহাবীকে অথবা কোনো একজন সাহাবীকে গালি দেয়, তাহারা কতইনা হত্যাগা আর কতইনা কপাল পোড়া! তাহারা ধ্রংসে পতিত হইয়াহে। বিশেষতঃ যাহারা ল্রেষ্ঠত্ম সাহাবী
 হযরত অবূ বকর ইব্র্নু কোহাফা রাযিয়াল্gাহ আনূহ-কে গালি দেয়- যুসলিম-সমাজে তাহাদের ন্যায় হত্ভাগা ৫ কপাল পোড়া আর কে হইতে পারে? উল্লেখযোগ্য বে,

 উচ্মর্যাদা-সর্পন্ন সাহাবাক্যে-কেরাম (রা)-কে গালি দিয়া থাকে। আমরা আল্নাহ্ ত‘जানার নিকট উহা ইইতে আশ্রয় নইতেছি। তাহাদের উক্ত কার্য ইহা প্রমাণ করে বে, তাহাদের বুদ্ধি বিকার্থস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অন্তর তথা বিবেক বিকুত হইয়া গিয়াছে। অল্লাহ্র কানাম সাক্য দিতেছে আল্মাহ্ ত'আলা প্রথম যুপের মুহাজির ও আন্সারী সাহাবী এবং তাহদের অনুসারীদদর প্রতি সত্তুষ্ট হইয়াছছন। অথচ উহারা সেই সকন সাহাবীকে গালি দিয়া থাকে। এমতাবস্शায় কুর্আন মাজীদের প্রতি ইহাদের ঈমান আনিবার দাবী কীরূरপ সত্য ইইতে পারে? পক্ষান্তরে, ‘আহন্নুস্স্ন্নাত ওয়ান
 যাহাদের প্রতি সত্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং মহ্বত করেন। তাহারা— আল্লাহ্ ও তাঁার রাসূন যাহাদিগকে গালি দিয়াছেন, তাহাদিগকে গালি দেন, আল্dাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে ভানবালেন ও মহব্বত করেন, এবং আল্লাহ্ ও
 তাহারা হইতেছেন- ক্রুআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল-এর অনুসারী। তাহারা কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল বিরোধী কোেো অকীদা বিশ্ধাস বা আচার-আচরণ উজ্বাবিত করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই দলই হইতেছে আল্লাহ্র দল আর ইহারাই হইতেছে আ|্লাহ়র মু'মিন বাদ্দা তथা সাফ্ন্য লাভকারী ব্যক্তি।

১০১. বেদুঈনদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক্ এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধহ্চ।

ঢুমি উহাদিগকে জাননা জামি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহা শাস্তির দিকে।

তাফস্সীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ ত‘অলা বলিতেছেন, ‘হে মু’মিনগণ! মদীনার চতুরপার্বে বসবাসকারী বেদুঈনের মধ্যে এবং স্বয়ং মদীনাতে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে একদল মুনাফিক রহহিয়াছে। তাহারা নেফাককে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। হে রাসূন! আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, আমরা তাহাদিগ্কে চিনি। আমরা তাহাদিগক্ক দুইবার শাস্তি প্রদান করিব। অতঃপর তাহাদিগকে দোযথের মহা শাস্তির দিকে নইয়া যাওয়া হইবে।
 20ゝ)।

এই जर्थिই বলा হইইয়ाছ్——
 এবং গোয়ার্তুমী করিয়াছে।
 আমরা তাহাদিগকে জানি।"

উক্ত আয়াতাশ্শ নিস্নোক্ত আয়াতংশের বিরোখী নহে :

"আআর यদি আมরা চাহিতাম, তবে নিশয় তাহাদিগকে আপনার নিকট চিহ্তিত করিয়া দিতাম; ফনে আপনি তাহাদিগকে তাহাদের চিহ্ন দ্বারা নিশচয় চিনিতে পারিতেন। তবে আপনি তাহাদের বচন-ভभিমা দ্বারা নিণ্য় তাহাদিগকে চিনিতে পারিবেন" (মুহাম্মদ-৩০)।

অনেক মুনাফিকই সকাল-সন্ধ্যায় নবী করীম (সা)-এর নিকট आসা-यাওয়া করিত। তিনি তাহাদের আচার-আচরণ ও বচন-ভস্সিমায় তাহাদিগকে চিনিলেও যাহারা তাঁহার নিকট কম আস-যাওয়া করিত অথবা আদৌ আসা-যাওয়া করিত নাতাহাদের অনেকের পরিচয়ই নবী করীম (সা)-এর নিকট অজ্ঞাত ছিল।

ঊপরোক্ত আয়াতাংশদ্য়ের একটিতে মুনাফিকদের একাংশের পরিচয় নবী করীম (সা)-এর জানিবার কথা এবং অন্যটিতে তাহাদের আরেক অংশের পরিচয় তাঁহার না জানিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উহাদের মধ্যে কোনোর্রপ পরস্পর-বির্রোধিতা নাই। ইমাম আহমদ (র)...হযরতত জোবায়़র ইব্ন্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন- একদা आমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম হে আল্নাহ্র রাসূন! লোকে বলে, 'আমরা মক্কায় থাকিয়া বে ঈমান আনিয়াছি এবং বে

নেক আমল করিয়াছি, উহার পরিবর্তে কোেো নেকী বা পুরক্কার পাইব না।' নবী করীম (সা) বनिলেনন, ঢোমরা শিয়ালের গর্তের মধ্যে থাকিনেও নিশ্য সেখানে তোমাদের পুরস্কার প্পীছিবে। অতঃপর নবী করীম (সা) আমার দিকে মাথা ঝুকাইয়া বলিলেন, "আমার নিকট যাহারা আসা-যাওয়া করে, তাহাদের মধ্যে একদন মুনাফিক রহিহ়াছে।" উক্ঞ রেওয়ায়াত্র তাৎপর্য এই বে, মুনাফিকগণ অনেক সময়ে লোকদের মধ্যে ভিত্তিইীন কথা এবং ৫জব ছড়াইয়া দিত। হযরত জোবাল্য়র ইবৃন্নে সুতইম (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্নেথিত ব্যে কথাটি উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে— উহা ছিন মুনাফিকগণ কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচার। (উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, নবী করীম (সা) মুনাফিকদের অস্তিত্ম ও তাহাদের কার্य-কলাপ সম্ধক্ধে অবগত ও সত্ক ছিলেন; কিন্হু উহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না বে, তিনি थতিটি মুনাফিককে-ই চিনিতেন।)
 ঘটনা ঘটাইতে চাহিয়াছিল— যাহা তাহারা ঘটাইতে পারে নাই।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে বে, নবী করীম (সা), হयরত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট চৌদজন অথবা পনেরজন মুনাফিকের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্যারা প্রমাণিত
 প্রমাণিত হয় না বে, ‘তিনি প্রত্যেক মুনাফিককে. চিনিতেন।’ আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইবনে আসাকির (র) হযরত আবুদৃদারূদা (র) হইতে এক্দা হারৃমানা নামক জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বनिল, ঈমান থাকে এই স্থান।’ ‘এই স্থানে’ শদ্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের জিহার দিকে ইশারা করিল। ‘আর নিফাক থাকে এই স্থান।’ ‘এই স্থান’ শদ্টট উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের ऊुৎপিন্ডের দিকে ইশারা করিন। লোকটি মাত্র কয়েক বার আল্লাহ্ ত"‘আলার নাম উচ্চারণ করিন। নবী করীম (সা) বলিনেন, ‘হে অল্লাহ্! তুমি তাহাকে এইহ্রপ একটি
 অত্তর দান করো— याহা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর গোয়ার হয়। আার তুমি তাহার অন্তরে আমার প্রতি মহব্বত এবং আমাকে বে মহব্বত করে, তাহার প্রতি মহব্বত আনিয়া দাও। আর ঢুমি তাহার অন্তরকে কন্যাণের দিকে নইয়া যাও।’ ইহাতে লোকট৷ বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূন! আমার কতখলি মুনাফিক সঙী ছিল। আমি তাহাদের নেত ছিলাম। आমি কি তাহাদিগকে आপনার নিকট উপস্থিত করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন, यদি কেহ নিফাক ত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসে, তবে আমরা তাহার জন্যে আল্লাহ্ ত‘‘্ালার নিকট ইসৃত্গফার করিব। আার যদি কেহ নিফাককে

আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্-ই তাহার সর্বোত্ম বিচারক। তুমি কাহারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিও না।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ আহ্মাদ হাকিম (র) রাবী হিশাম ইব্নে আম্মার অভিন্ন উর্ধর্ণতন সনদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)... কাতাদাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় কাতাদাহ্ (র) বলেন, আখিরাতে কে জান্নাতে যাইবে এবং কে দোযখে যাইবে—. যাহারা উহা জনিবার ভান করে, তাহারা বড় বিज্রান্ত। তাহারা বনে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে এবং অমুক ব্যক্তি দোযথে যাইবে।' কিন্মু তাহাদের কাহারো নিকট তাহার নিজের ভাগ্যে জান্নাত ও দোযখ্খর কোনৃটি রহহিয়াছে- তাহা জিজ্ঞাসা করা হইইলে সে বলে, ‘আমি জানি না।’ তুমি অন্যের অবস্থা যতটুকু জানো, নিশ্য় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানো নিজের অবস্থ। এমতাবস্থায় তোমার নিজের ভাগ্যে কী রহিয়াছ্- তাহা যখন তুমি বলিতে পারো না, তथন অন্যের ভাগ্যে कী রহিয়াছ্তাহ কীরূপে নিশয়ত সহকারে বলিয়া দাও? প্রকৃতপক্ষ তুমি এইর্রপ ভবিষ্যদ্রানী করিত্ছেছ যাহা করিতে তোমার পূর্বে আল্নাহূন নবীগণও সাহস পান নাই। হযরত নূহ (আ) বলেন :
 নा।"

হয়রত শোআয়েব (আ) বলেন :

"আল্লাহ্ याহা প্রস্তুত করিয়া রাথিয়াছেন তাহা তোমাদের জন্যে উত্তম- यদি তোমরা মু‘মিন হও। আর আমি তোমাদের উপর শক্তি-প্রয়োগকারী নহি"( হুদ-৮৬) ।

আর আল্লাহ্ ত'আলা আলোচ্য আয়াতে স্বীয় নবীকে বলিতেছেন :

 সুদ্ोী (র) आবূ মালিক (র) সূడ্রে হयরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এক্দা জুম আর দিনে নবী করীম (সা) খুত্বা দিবার কানে বলিলেন, হে অমুক ব্যক্তি! ঢুমি মাসজিদ ইইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ, তুমি মুনাফিক। আর হে অমুক ব্যক্তি। তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ, তুমি মুনাফিক। এইরূপে নবী করীম (সা) কতখুলি মুনাফিকের নিফাকের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহির কর্রিয়া দিলেন। মাসজিদ

হইতে তাহাদের বাহির হইবার সময়ে হয়রত উমর (রা) সানাত আদায় করিবার উদ্দেশ্য মাসজ্রিদের দিকে আসিত্তেছিনেন। তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহিন হইতে দেथিয়া তিনি ভাবিলেন— ইহারা সানাত আদায় করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। মাসজিদে আসিতে বিলম্ধ কর়ায় তিনি সানাত আদায় করিতে পারিলেন না— এই ভাবিয়া নজ্জায় তিনি তাহাদের নিকট হইতে নুকাইয়া রহিলেন। এদিকে তাহারা এই ভাবিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া গেল বে, তিনি মাসজিদ হইতে তাহাদের বহিষৃত হইবার ঘটনা জানিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন-সালাত আদায় সস্পন্ন হয় নাই। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! সুসংবাদ ఆনুন- আজ আল্াাহ তা‘আना মুনাফিক্কদিগকে নাঞ্ছিত কর্রিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (র) বলেন, 'মুনাফিকদদর উপরোক্ত जপমান ও নাঞ্ভ্না হইতেছে- তাহদের প্রথম শাস্তি। তাহাদের দ্মিতীয় শাস্তি হইতেছে- কবরের আযাব।' সুফিয়ান সাওরী (র) ও সৃদ্দী (র) সূত্রে আবূ মালিক (র) হইতে অনুর্প বর্ণনা করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) बनেন, দুইবার শাস্তি প্রদান করিবঃ একবার শার্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা কর়াইয়া এবং আরেকবার শাস্তি প্রদান করিব মুসনমানদের হাতে তাহাদিগকে বন্দী করাইয়া।

অन্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে মুজ্জাহিদ বলেন, ‘উক্ত আয়াতংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের শাস্তির অকটি হইতেছে- কবরের শাস্তি।

ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন, '৬ক্ত আয়াতাংশে উল্লেথিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে- দুনিয়ার শাস্তি এবং অরেকটি হইতেছে- কবরের শাস্তি।’ হাসান বসরী (র) হইতেও উহার অনুর্রপ ব্যাখ্যা বণ্ণিত হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) হইতে সাঈদ উহার অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্নে যায়দ (র) বলেন, ‘উক্তু আয়াতংশের উল্লেথিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইত্ছে তাহাদের ধন-দৌনত তাহাদের সন্তান-সন্তুতি।' তিনি বলেন, ধন-দ্hৗলত সন্তান-সন্তুতি মু’মিনদের জন্যে হইতেছে আল্নাহ্র নিকট হইতে পুরষ্কার লাভ করিবার অসীলা ও মাধ্যম ; পছ্ষান্তরে, উক্তু দুইটি বস্থু কাফিরদের জন্য হইতেছে আল্নাহ্র নিকট হইতে শাশ্তি ভো করিবার মাধ্যম। আল্नাহ্ তা‘আলা বनিতেছেন-
 الدُّئِّ
"তাহাদের ধন-দৌনত ও তাহাদের সন্তান-সন্তুতি বেনো তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্পাহ্ ৫্বু ইহা-ই চাহেন বে, তিনি উহদের দ্দারা তাহাদ়িগে তাহাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদান করিবেন" (অওবা- ৫৫)।

মুহাম্মদ ইব্নে ইস্হাক (র) বলেন, ‘আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে বে, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে-মুসলমানদের অভাবিত পৃর্ব বিজয় দর্শনে মুনাফিকবদর অন্তরে সৃষ্ট মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা। তাহারা মুসনমানদের বিজয় দেথিয়া নিদারুণ মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা ভোগ্ করিত। তাহাদের আরেক শান্তি হইতেছে-কবরের শাস্তি।’
 শাস্তির দিকে নইয়া যাওয়া ইইবে" (তাওবা-১০১)।

সাঈদ (র) কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে : ‘‘কদা নবী করীম (সা) গোপনে হয়রত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট বারজন মুনাফিকের পরিচ্য প্রদান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন— উহাদের মধ্য হইতে ছয় জন মরিবে আণ্তনের অগারে। উক্ত অগার যেনো জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ। উক্ত অभার তাহাদের ক্কক্ধ দিয়া শরীীর প্রবেশ করতঃ তাহাদের বক্ষে পৌছিতে। অবশিষ্ট ছয়জন মরিবে স্বাভাবিক যৃত্যুতে।’ আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে :
'হযরত উমর (রা)-এর নিয়ম ছিন— এইর্পপ কোনো লোক মরিয়া গেলে— যাহাকে মুনাফিকদের দলভুক্ত মনে করা হইত, তিনি তাহার সালাতে জানাযা পড়িবার ব্যাপারে হযরত হোযায়ফা (রা)-কে অনুসরণ করিতেন। হয়রত হোযায়ফা (রা.) তাহার সালাতে জানাयা পড়িলে হয়রত উমর (রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন। হযরত হোযায়কা (রা) তাহার সালাতে জানাयা না পড়িলে হয়ंরত উমর (রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন না।' আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছেঃ ‘একদা হযরত উমর (রা), হয়রত হোযায়ফা (রা)-কে বলিনেন, আমি আল্লাহ্র কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি- আমি মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি তো? হযরত হোযায়ফা (রা) বলিলেন, না; আপনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অতঃপর আমি আর কাহারো নিকট এই বিষয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করিব না।’

১০২. এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার কর্রিয়াছে, উহারা এক সৎকর্ম্মর সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছছ; আল্লাহ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফ্সীর ঃ বে সকল মুনাফিক তাহাদের কুফ্র ও নিফাকের কারণে তাবূকের যুদ্ধে ना গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহহিয়াছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্gাহ্ ত'আলা তাহাদের

বিষয় বর্ণনা করিয়াছছন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা সেই সকল গোনাহ্গার মু'মিনের বিষয় বর্ণনা কর্তিতেেে-যাহারা মু'মিন হওয়া সত্ব্রেও নিজেদের অনসতা ও আরাম-শ্রিয়তার দরুন তাবূকের যুক্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিন। আয়াতে আল্নাহ্ ত'আলা বলিত্তেেন - 'আরেক দল লোক তাহাদের যুদ্ধে না যাইবার অপরাধ বিন<্যের সহিত আল্লাহৃর নিকট স্বীকার করিয়াছে। जাহারা মুমিন এবং ইতিপৃর্বে তাহারা নেক আমল করিয়াছে। নিজেদের নেক আমলের সহিত তাহারা যুক্ধে না যাইয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার বদ আমলটি যুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহারা তওবা করিয়াছে। আল্লাহৃর নিকট হইতে আশা করা যায়— তিনি তাহাদের তওবা কবূল করিবেন এবং তাহাদিগকে যা‘আফ করিয়া দিবেন। নিশ্চ্য় আল্লাহ্ ক্কমাপীল ও কৃপাময়।

আলোচ্য আয়াতটি যদিও নির্দিষ কতকখুি গোনাহগার ও অপরাধী বান্দা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াহে, তথ্থাপি উহাতে বর্ণিত আল্নাহ্র বিধান এইর্রপ প্রতিটি গোনাহ্গার ও অপরাধী বান্দার প্রতি প্রযোজ্য হইবে— যাহারা গোনাহ্ ও অপরাধ করিয়া ফ্েনিবার পর আল্লাহ্ ত'আলার নিকট যথোচিত্যাবে তওবা করে। আয়াতে আল্লাহ্ ত'জালার এই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে বে, ঢাহহার কোনো বান্দা কোনো গোনাহ্ বা পাপ কর্রিয়া ফেনিবার পর সে যদি লজ্জিত হইয়া তাহার যথোচিত বিনয় ও কাকুতি সহকারে তাহার নিকট wমা প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন।
 হইয়াছে। আবূ লুবাবা ছিলেন একজন মু‘মিন ব্যক্তি; তিনিও তাবুকের যুক্ধে না যাইয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। নিজের এই গোনাহের জন্যে অনুতণ্ড হইয়া তিনি বানূ কোরায়यা গোত্রের লোকদিগকে বলিলেন, ‘এই হইঢ়েছে যবেহ করিবার স্থান।’ ‘এই’ শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে তিনি নিজের গলার প্রতি ইশারা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ অ'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, ‘আলোচ্য আয়াতটি আবূ লুবাবা ও তাহার একদল সभী সম্বক্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা ছিলেন মু‘মিন ব্যক্তি ; কিন্তু जলসতা ও আরাম প্রিয়তার কারণণ তাহারা তাবূক্কের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতত বসিয়া রহিয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের অপরাধের জন্যে অনুতণ্ঠ হইয়া আল্লাহ্ ত"‘আলার নিকট তఆবা করিলে তিনি তাহাদের সস্বক্ধে আলোচ্য আয়াত নাযিন করিলেন।' তাহারা আবূ লুবাবাসহ কতজন ছিলেন সে সম্বক্ধে তাফ্সীর্রকারদের মধ্যে মতভেে রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ‘সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট ছয়জন ছিলেন।’ কেহ কেহ বলেন, ‘সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট আটজন ছিলেন।’ আবার কেহ কেহ বলেন, ‘সংখ্যায় তাহারা অাবূ নুবাবাসহ মোট দশজজন ছিলেন।’ 'নবী কর্রীম (সা) जবৃকের যুফ্ধ ইইতে ফিরিয়া আসিবার পর উপরোক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে মাসজিদে নবুবী-এর
 ছাড়া অন্য কেহ যেনো আমাদের বাঁধন খুলিয়া না দেয়।’ এক সময়ে আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদ্রু তওবা কবূল করিয়া আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। উহাতে নবী কয়ীম (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহাদ্রে বাঁধন খুলিয়া দিলেন।

ইমাম বুখারী (র) হयরত সামুরা ইব্নে জুনুদূ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন— একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, ‘গত রাত্রিতে আমার নিকট দুইজন আগন্ঠুক আসিয়া আমাকে একটি শহরে লইয়া গেলেন। উক্ত শহরটির দালান-কোঠা স্বর্ণের ইট ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিন। সেখানে আমরা এইর্রপ কতজ্ছনি লোক দেখিতে পাইনাম— যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিন অত্তন্ত সুদর্শন ও সুপঠিত এবং অন্য जর্ধাংশ ছিন অতিশয় কুৎসিত ও কদাকার। আমার পরিচানক্দ্ময় তাহাদিগকে একটা নদী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, ‘তোমরা ঐ নদীতে নামিয়া গোসল করিয়া আসো।’ তাহারা সেই নদীতে গোসল করিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে আমরা দেখিলাম, তাহাদের দেহের কুeসিত ও কদাকার রূপ দূর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত দেহ অপরুপ র্পপ ধারণ করিয়াছে। আমার পরিচানকদ্দ্য় আমাকে বলিলেন, এই ইইতেছে আদ্ন ( বাস-ভবন। অতঃপর তাহারা বলিলেন, এই লোকখলি— যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিন অত্য সুদর্শন ও সুগঠিত এবং অন্য অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুeসিত ও কাদাকার— নেক আমনের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিন। আল্নাহ্ ত‘আলা তাহাদিগকে ক্মা করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী উক্ত রেওয়ায়াত্কে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার অধীনে উপরোক্ত সংক্ষিধ্রূাপ বর্ণনা করিয়াছান।

১০৩. উহাদের সম্পদ হইতে সাদকা গ্রণ করিবে। ইহা দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশ্শোিত করিবে। ঢুমি উহাদিগকে দু‘আ করিবে। তোমার দো‘জা উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আাল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

কাছীর-৫(®)
১০8. উহারা কি জানেনা ব্য, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের ঢওবা কবূল করেন এবং সাদকা প্রহণ করেন; আল্লাহ কমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : আয়াত্দয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন- ‘হে রাসূল! তুমি মু‘মিনদের মানের একটি অংশকে সাদকা হিসাবে প্রহণ করো। উক্ত সাদকা তাহাদ্রে আ丬্মাকে পবিত্র ও কনুষ-মুক্ত করিবে। আর তুমি তাহাদের জন্যে দু‘আ করিও। নিশ্য তোমার দু‘আ তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবে। আর আল্নাহ্ তোমার দু'আ ఆনেন এবং তিনি জানেন কে তোমার দু'আ পাইবার যোগ্য।'

আলোচ্য আয়াতে আন্লাহ্ ত‘অলা সকল মালদার মু‘মিনের নিকট হইতে সাদকা প্রহণ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের ( অন্তর্গত (~') সর্বনামটির পদ বাচ্য হইতেছে— সকল মানর্দার্র মু‘মিন। কেহ কেহ বলেন, "উহার পদ-বাচ্য হইতেছে- পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত গোনাহ্গার মু‘মিনগণ— यাহারা মু'মিন হওয়া সত্ত্̧েও जলসত ও আরাম-প্রিয়তার কারণণ তাবূকের যুক্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার দরুন গোনাহগার হইয়াছিন এবং এইরুপে যাহরা নিজেদের নেক আমলের সহিত বদ আমন মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিন।' আলোচ্য সর্বনামের পদ বাচ্য পূর্ব্বাক্ত গোনাহগার মুমিনগণকে ধরিলেও আয়াতে বর্ণিত সাদকা গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান সকল মানদার মু‘মিনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান মুতাবিক প্রত্যেক মালদার মু'মিন হইতেই সাদকা আদায় করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা সকল মানদার মু‘মিনের নিকট হইতে সাদকা (यাকাত) সং্গ্রহ করিবার জন্যে স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত নির্দেশ তাঁহার রাসূলের সকন খनীফার প্রতিও প্রবোজ্য ইইবে। অর্থাৎ— মু'মিনদের নেককার ও ন্যায়-পরায়ণ খनীফাগণ— যাহারা আল্লাহ্র রাসূলেরও খनীফা বটেন- মাनদার মুমিনগণণর নিকট হইতে সাদকা (যাকাত) আদায় করিবেন।

নবী করীম (সা)-এর ইত্তেকালের পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের নব-দীক্ষিত একদন মুসনমান প্রথম খनীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাকাত অর্পণ করিতে অসপতি জনাইয়াছিন। তাহারা তাহাদের উক্ত আচরণণর সমর্থনে আলোচ্য आয়াতকে•পপশ করিয়াছিন। তাহারা বনিয়াছিল- এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা মু‘মিনদের নিকট ইইতে যাকাত আদায় করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছ্নে তাঁহার রাসৃলকে। আল্লাহ্র রাসূলের ইন্তেকালের পর মুসনমানদের কোনো আমীর বা খনীফা তাহাদের নিকট ইইতে যাকাত আদায় কর্রিবার কোনো অধিকার রাখখন না। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে সেই অধিকার বা ফ্মমতা দেন নাই।

খनীফার হন্ঠে যাকাত প্রদান করিতে যাহারা অসম্মতি জানাইয়াছিন— তাহাদের উপরোক্ত যুক্তি বে ভ্রান্ত ছিল, তাহা সাহাবায়ে কিরাম (রা) হয়রত আবূ-বকর সিদ্సীক (রা)-এর নেত্ত্বে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন । তৎকালে জীবিত সকन সাহাবী (রা) হয়রত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্ণে ঐক্যবব্ধ হইয়া উপরোক্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া খनীফার যাকাত প্রদান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য কর্রিয়াছিলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর যুগে যেকূপপ তাঁহার হד্থে যাকাত প্রদান করিত হযরত আবূ বকর সিদীক (রা)-এর সেইজূপে তাঁহার হस্ঠে উহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের বিষয়ে হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক এতো দৃছ় ও কঠোর ছিলেন যে, তিনি তাহাদের যাকাত প্রদান করিতে অসপ্মতি জানাইবার ব্যাপারে বনিয়াছিলেন- 'তাহারা যদি একটি বাচ্চাও— অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে বকরির— যাহা তাহারা নবী কর্মীম (সা) যুগে যাকাত হিসাবে প্রদান করিত- প্রদান করিতে অসম্মতি জানায়, তবে নিচ্য় উহার কারণণ তাহাদের বিরুন্ধে যুদ্ধ করিব।’

হয়র্রত আব্দূদ্बাহ् ইব্লে आবী आওফা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে- হয়রত আবূদूল্নাহ্ ইব্ন্ আবী আওফl (রা) বলেন, নবী করীম (সা)- নিয়ম ছিন— তাঁহার নিকট কোেো গোত্রের লোকদের সদকার মাল উপস্থাপিত হইলে তিনি তাহাদের জন্যে দু‘আ করিতেন। এক্দা আমার পিত (হয়রত আবূ-আওফা রা) তাহার মালের সদকা (যাকাত) লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে নবী করীম (স) বলিলেন- হে আল্লাহ্! তুম্মি আবূ আওফা-এর পর্রিবার-পরিজনের প্রতি রাহ্মাত নাযিল করো।

অन্য এক হাদীসে বর্ণিত় রহিয়াছেঃ ‘একদা জনৈকা মহিনা নবী করীম (সা)-এর নিকট আবেদন জানাইন ‘হে আল্লাহহর রাসূল! আমার জন্যে এবং আমার স্বামীর জন্যে দু‘আ করুন।’ নবী করীম (সা) বলিলেন- আল্নাহ্ তোমার প্রতি এবং তোমার স্বামীর প্রতি রাহ্মাত নাযিন করুন।
 শাত্তিপ্রদ (তঅওবা-১০৩-১০৪)



 র্পে পড়িয়াছেন।
 এবং তিনি জানেন— কে আপনার দু‘আা পাইবার যোপ্যতা রাথে।’

ইমাম অহমদ (র)....হযরত হোयায়শা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ ‘তিনি বনেন নবী করীম (সা) যখন কোনো ব্যক্তির জন্যে দু'আ করিতেন, তখন তিনি তাহার সহিত তাহার পুত্র-কন্যাসহ এবং তাহার পৌত্র-পৌত্রীগণ ও দৌহিত্র-দৌহি্রীগণের জন্যেও দ্'আ করিতেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্মাদ আবার আবূ নু‘আইম (র)....ইব্নে হোযায়ফা ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদদর রাবী মিস্জার (র) বর্ণনা করিয়াছেন বে, উক্ত রেওয়ায়াতকে তাহার শাশ্রেখ একবার হযরত হোযায়ফা (রা)-এর মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়াতদ্যের দ্বিতীয় আয়াতে আল্মাহ্ তাঅালা তাহার পথে সাদকা প্রদান করিবার জন্যে এবং তাঁহার নিকট তা৫বা করিবার জন্যে মু‘মিনদিগকে উদ্ধ্দ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দুইটি নেক আমল বান্দার বদ আমনকে তাহার আমল-নামা হইতে দূর করিয়া দেয়। আয়াতে আল্লাহ্ ত'আানা বলিতেছেন-‘আল্নাহর যে সকল বান্দা গোনাহ্ হইতে ঢাঁহার নিকট তাওবা করে, তিনি তাহাদের তাওবা কবৃন করিয়া থাকেন আর তাহার শে সকন বান্দা হানান পথে উপার্জিত মাল হইতে তাঁহার পথে সাদকা প্রদান করে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন এবং কবূল করেন।' বস্তুতঃ আল্নাহ্ ত'অালা তাহার কোনো বান্দার সাদকাকে কবৃল করিনে তিনি উহাকে বৃদ্ধি করিতে করিতে উহার একটা থেজুরকে ওহোদ পাহাড়ের সমতুন্য করিয়া দেন।

ইমাম তিরমিযী (র)...হयরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেনঃ
 করেন এবং উহাকে স্বীয় দক্ষিণ হন্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহাকে এইরূপে লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকেন।•ভের্রপে তোমরা অশ্ব-শাবককে লালন-পালन করিয়া বড়ো বানাইতে থাকে। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, নিস্নোত্ত আয়াতসমূহহ নবী করীী (সা)-এর উক্ত বাণীর সমর্থন রহিহ়াছেঃ আল্নাহ্ ত'আলা বनিতেছেন :


"তাহারা কি জানেনা বে, আল্লাহ্- তিনি-ই স্বীয় বাদ্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবূল করিয়া থাকেন এবং সাদকাসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন? আর (তাহারা কি জানে না) বে, তিনিই তাওবা কবৃলকারী ও কৃপাময়" (অাওবা-১০৩)।

আল্মাহ্ তাআলা আরো বলিতেছেন ঃ
 এবং সাদকাসমূহকে বর্ধিত করিয়া দেন" (বাকারা-২৭৬)।

সাওরী ও আমাশ (র)...হযরত আদ্দুল্লাহ্ ইবন্ম মাসৃউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : ‘একদা হয়রত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদ (রা) বলিলেন-- 'সাদকার মাল সাদকা-্্রহীতার হাতে পড়িবার পূর্বেই উহা আল্নাহ্ তা‘আলার হাতে পড়িয়া থাকে।' অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া ওুনাইলেন ঃ

ইব্নে আসাকির স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে আব্দুল্মাহ্ ইব্নে শাযির সাক্সাকী দামেশ্কী-এর জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ হয়রত মু‘আবিয়া (রা)-এর শাসনের যুগে একদা একদল মুসলমান আবদুর রহমান ইব্নে খালেদ ইব্নে ওয়ালীদ-এর সেনাপতিত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। উক্ত যুদ্ধে জনৈক মুসৃলিম সৈনিক একশত রোমীয় স্বর্ণ-মুদ্রা আত্মসাৎ করিল। বোদ্ধাগণ যুদ্ধ শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে অর্থ-আற্মসাৎকারী সৈনিকটি স্বীয় কার্যের জন্যে লজ্জিত ইইয়া সেনাপতির নিকট আগমন করতঃ তাহাকে উক্ত আञ্মসাৎ-কৃত অর্থ ফেরত লইবার জন্যে অনুরোধ জানাইল। কিন্তু, তিনি উহা তাহার নিকট হইতে ফেরত নইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, মুজাহিদগণ বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কিয়ামতের দিনে তুমি উহা লইয়া আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইবা। লোকটি জাহাবীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিয়া তাহাদের নিকট তাহার বিপদ-উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সকলেই তাহাকে একই উত্তর দিলেন। অতঃপর দামেশ্কে পৌছিয়া লোকটি হযরত মু‘আরিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করতঃ তাহার নিকট উক্ত অর্থ ফেরত লইতে অনুরোধ জানাইন। তিনি উহা ফেরত লইতে অসম্মতি জানাইলেন। ইহাতে লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে এবং ইন্नা লিল্ना⿰亻 ওয়া ইন্नা ইলাইহি রাজিউন
 গেল। এই অবস্থায় সে আব্দুল্লাহ্ ইব্নে শাযির সাক্সাকী-এর নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিত্ছে কেনো? সে তাঁহার নিকট নিজের ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার উপদেশ มানিবেতো? সে বলিল, 'হাঁ; মানিব।’ তিনি বলিলেন, 'যাও; মুআবিয়ার কাছে যাও। গিয়া তাহাকে বলো- ‘আপনি আমার নিকট হইতত বায়তুন-মালের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া তাহার নিকট বিশটা স্বর্ণ-মুদ্রা অর্পণ করে। অবশিষ্ট

আশিটা স্বর্ণ-মুদ্রা উহার প্রাপক মুজাহিদদের পক্ক হইতে আল্ধাহ্র রাষ্তায় সাদকা করিয়া দাও। "অাল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবূল কর্রিয়া থাকেন।" তিনি লেই সব মুজাহিদদ̆র নাম-ধাম সবই ভালরূপে জানেন। লোকটি তাহা-ই কর্রিল। হযরত মুআ্য়িয়া (রা) উহা খনিয়া বলিলেন- আদ্মুল্াহ্ ইবনে শাযিি লোকটাকে বে ফতোয়া দিয়াছেন- তাহাকে আমার সেই ফতোয়া দেওয়া এখন আমার নিকট আমার সমশ্ত ধন-দৌলত ও বিয়-সস্পদ অপেক্না অধিকতর পছন্দনীয় মনে হইতেছে।

১০৫. এবং বল, ঢোমরা কার্य করিতে থাক; আল্লাহ তোমাদের কার্यকলাপ দেখিতে थাকিবেন এবং ঢাহার রাসূল ও মু‘মিনগণও এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে जদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। অতঃপ্র তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা জানাইয়া দিবেন।

তাফ্সীর \& মুজাহিদ (র) বলেন, 'আলোচ আয়াতে আল্ণাহ্ ত'আলা তাঁহার প্রতি অবাধ্য বাদ্দাদিগকে তাহদদের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

আয়াতে আল্লাহ্ ত'জালা বলিয়াছেন-‘মানুব্যের আমল—আল্লাহ, , তাহার রাসৃল এবং মু'মিনগণ প্রত্যক করিবেন।’ কিয়ামতের দিন নিষ্য় উহা ঘট্টিবে। এ সম্ধে আল্লাহ্ ত'জালা অন্র বনিতেছেন :

"সেইদিন তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে। সেদিন কোনো গোপন বিষয়-ই তোমাদ্র নিকট হইতে গোপন থাক্কেবে না" (হাক্কা-১৮)।

আরো বলিত্তেছে :
 (ত্বার্রে-৯)।

আরো বনিত্তেছেন :

[^0]আল্মাহ্ তা‘আলা কখনো কখনো মানুষের আমল দুনিয়াতেও প্রকাশ করিয়া দেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় ঃ ইমাম আহমদ (র),....হয়রত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ‘কোনো ব্যক্তি যদি দরজা-জানালা বিহীন নিশ্চিদ্র পাথরের মধ্যে থাকিয়াও কোনো আমল করে, তথাপি আল্লাহ্ তা‘আলা উহা মানুষের সম্মুখে নিশয় প্রকাশ করিবেন।’

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : "জীবিত ব্যক্তিদের আমলসমূহকে ঢাহাদের স্ব-স্ব
 উহার দেহ ত্যাগ ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে যে জগতে বাস করে সেই জগৎ)’-এ উপস্থাপিত করা হয়।' আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)....হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- নিশতয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাস্মীয় এবং আপন জনদের সম্মুখে তাহাদের কবরে উপস্থাপিত করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে, হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের অন্তরে নেক আমল করিবার ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ.তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, নিশয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাস্মীয় এবং•আপন জনদের সম্মুথে•পেশ করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে- ‘হে আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে যেরূপে সত্য পথ দেখাইয়াছ- সেইরূপে তাহাদিগকে সত্য পথ না দেখাইয়া মৃত্যু দিওনা।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম বোখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন- কোনো মুসলিম ব্যক্তির নেক আমল তোমাকে বিশ্মিত করিলে তুমি বলিও-

"তোমরা আমল করিতে থাকো। আল্লাহৃ, তাঁহার রাসূল এবং মু‘মিনগণ অচিরেই তোমাদের আমল দেখিবেন" (তাওবা-১০৫)।

হযরত আয়েশা (রা)-এর উপরোক্ত বাণীর প্রায় অনুরূপ বাণী স্বয়ং নবী করীম (সা) ইইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....আনাস (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন'তোমরা কাহাকেও নেক আমল অথবা বদ আমল করিতে দেথিয়া বিস্মিত হইও না; বরং তাহার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করো; কারণ, এইর্দপ ঘটিতে পারে যে, একটি

বাन্দা বহ বৎসর ধরিয়া নেক আমল করিতে থাকিল। তাহার নেক আমলের পরিমাণ এত বেশী ইইন বে, সে সেই অবস্থায় মরিলে জান্নাতে যাইত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখ্যা দিন। সে বদ আমল করা আরু করিন। आাবার এইর্রপও घটিতে পারে ভে, ‘আল্লাহ্র একটি বান্দা বহ্ বৎসর ধরিয়া বদ আমল করিতে थাকিন। তাহার বদ আমলের পরিমাণ এতো বেশী হইল বে, সে সেই অবস্থায় মরিলে দোযখে যাইত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। লে নেক আমল করিতে আরম করিল।’ বস্তুতঃ আল্ধাহ্ ত'আানা যখন কোনো বান্দাকে রাহমাত করিতে চাহেন, তখন তিনি তাহার মৃত্যুর পৃর্বে তাহাকে দিয়া নেক আমল করান। সাহাবীগণ আরয করিলেন— হে আল্লাহর রাসূন! আল্লাহ্ ত'অালা তাহাকে দিয়া কিক্রেপে নেক আমল করান? নবী কর্রীম (সা) বনিলেেন— আল্লাহ্ ত'আালা তাহাকে নেক আামল করিবার জন্যে তাওফীক দান করেন। তাহার সে নেক আমল করিবার পর তিনি তাহাকে মৃত্যু দেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে లধু ইমাম আহমাদ হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছ্ন।

১০৬. এবং আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের্র সশ্পর্কে এই সিদ্ধান্ত স্গীিত রহিল শে, তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না कমা কর্রিবেন। অাল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফ্সীর ঃ হयরত ইব্ন্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইক্রিমা এবং যাহহাক (র) সহ একদন তাফ্সীরকার বলেন- আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আানা লেই তিনজন সাহাবীর বিষয় বর্ণনা কর্রিয়াছেন— যাহাদের তওবা কবূল করাকে আল্লাহ ত'আলা



উক্ত সাহাবীত্রয় মু‘মিন হওয়া সত্তেও আরো কয়েকজনসহ অনসত, आরাম প্রিয়ত, ফল-আহূরণের লোভ ইত্যাদি কারণণ তাবূকের যু<্দে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহহিয়াছিলেন। কোন প্রকার মুনাফিকীর কারণে নয়। তাহাদের মধ্য ইইতে হযরত
 নিজদিগকে মাসজ্রিদে নবুবী-এর খুঁটিসমূহের সহিত বাঁধিলেন; কিন্তু উপরোক্ত তিনজন সাহাবী তাহা করিলেন না। যাহারা নিজদিগকে মাসৃজিদে নবুবীর গুঁটি-সমৃহ্রের সহিত

বাধিিলেন— তাহাদের তাওবা আাল্লাহ্ তাজালা অন্যদের তাওবা কবৃল করিবার পৃর্বে কবৃন করিলেন। উক্ত তিনজন সাহাবী— যাহারা নিজদিগকে মাসৃজ্রিদে নবুবী-এর থুঁটি সমূহের সহিত বাঁধিলেন না—এদের তওবা কবূন করাকে আল্মাহ্ ত'অালা বিলষ্বিত করিলেন। আল্লাহ্ তাআালা বিনদ্ধে তাহদের তাওবা কবূন কর্রিয়া নিম্নোক্ আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন :



 المُّارْيُيْنَ-
তাহাদের ঘটনার বিবরণ এই সূরার অত্তর্গত উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় হযরত কা’ব ইবনে মালেক (রা)-কর্ত্ণক বর্ণিত রেওয়ায়াতে বিবৃত হইবে ইন্শা आল্লাহ़।




১০৭. যাহারা মসজিদ নির্মাণ কর্রিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফর্রী ও মু‘মিনদের মধ্যে বিভ্দ সৃষ্টির উল্দেশ্যে এবং ইতি পৃর্বে আাল্মাহ ও তাহার্র রাসূলের বিপদ্দ যে ব্যক্তি সং্গাম করিয়াছে তাহার গোপন घাঁট স্বর্প ব্যবহার্রে উল্mক্যে, ঢাহারা অবশ্যই শপথ কর্রিবে। আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, আল্লাহ সাক্ষী, তাহার্গা তো মিথ্যাবাদী।

কাशীর-৬(৫)
১০৮. पूমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইওনা। বে মসজিদের ভিত্তি থ্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর, উহাই তোমার সানাতের জন্য অধিকত্র যোপ্য। সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন তালবাসে এবং পবিত্রত অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন।

তাফসীর ঃ শানে-নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াত্ময় ও উহার পরবর্তী আয়াত্ময় নিম্নোক্ত घটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছছ : ‘'নী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমন করিবার পূর্বে
 বাস করিত। সে জাহেনী যুগে খৃস্টান হইয়া গিয়াছিল এবং আহৃলে-কিতাব জাতিসমূছের গ্থ স্থাবনী পাঠ করতঃ তৎস্্বক্ধে জ্ঞা লাভ করিয়াছিন। জাহেনী যুগে সে বেশ ইবাদত বন্দেগী করিত এবং খাযরাজ গোত্রে সে বিপুল সম্মানের অধিকারী ছিন। নবী করীম (সা) হিজরত করিয়া মদীনায় आগমন করিবার পর যখন লোকে ইসলাম গ্রহণ করিতে নাগিল এবং দিন দিন ইসলাম ও মুসনমানদের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিন আর আল্লাহ্ ত'অানা বদরের যুক্ধে মুসনমানদিগকে মুশরিকরদের উপর মহা বিজয় দান করিলেন, তথন উক্ত আবূ-আলের রাহেবের গাত্র-দাহ আরার্ভ হইল। এই সময়ে ইসলাম ও মুসলমনদদর প্রতি তাহার শর্রুত চরমভাবে প্রকাশ পাইল। সে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে কোরাইশ গোত্রের মুশ্রিকদিগকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় পানাইয়া গেন। তাহার প্ররোচনায় মক্কার মুশরিকগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রের সমমনা লোকদিগর্ক সল্গে নইয়া ওহোদের ময়দানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে আল্লাহ্ ত'অানা মুসনমানদিগকে মহা পরীী্ায় ফেলিলেন। উহাত্য যাহারা বিপুলভাবে ঋত্ধিস্থ হইলেন। তবে আখিরাতের নি’আমাত, কৃতকার্থতা এবং বিজয় মুক্তকীদের জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। ওহোদের যুদ্ধে উপরোক্ত অভিশষ্寸 সত্য-দেবী আবূ-আমের রাহেব উভয় পক্ষের সৈন্য শ্রেণীীর মধ্যবর্তী স্থানে কতখ্খ গর্ত খুড়িয়া রাথিয়াছিন। নবী করীম (সা) উহাদের একট্টিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার ফলে তিনি মাথায় ও মুখ-মভ্ডেে দারুন আঘাত পাইয়াছিলেন। উহার ফলে শ্রেষ্ঠতম মানব-প্রেমিক ও মানব-হিতৈৈী এবং সকন মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানব আল্লাহর শ্রিত্যতম বান্দা মুহাম্মাদ মুস্ত্যা আহ্মাদ মুজ্ততবা (সা)-এর পবি্র দাঁতের নীচের পাটীর ডানদিকের সম্মুখখর দাঁতটা শহীদ হইয়া গিয়াছিল। মানুষ্যে কন্যাণণর জন্যে তিনি বে দুঃসহ যন্রণাকে তিনি সহিয়া গিয়াছেন, উহার জনেয আল্gাহ্ ত'আলা তাহার প্রতি মহা শান্তি ও রহমাত নাযিল করুন।

यুদ্ধের প্রারচ্টে উপরোক্ত অভিশণ্ত আাবূ-আমের রাহেব স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে নিজ দলে আকৃষ্ঠ করিবার উफ্দেশ্যে তাহাদদর সস্যুথে বক্তৃত দিল। তাহারা তাহার কুমতলব বুবিতে পারিয়া তাহাকে বলিল- ‘‘ে সত্যের শ|্রূ! হে আল্লাহ্র শজ্র! আল্লাহ্

তোমাকে শান্তি হইতে বঞ্চিত করুন। তাহারা তাহাকে গালি-গালাজ করিতে নাগিল। ইহাতে সে নিরাশ হইয়া এই বলিয়া তাহাদের নিকট ইইতে চলিয়া গেল-‘‘েখিত্তেছ- আমার অনুপস্থিতিতে আমার গোত্রের লোকেরা পথ-ভ্ট্ হইয়া গিয়াছে।’

आবূ-আমের রাহেব মক্কায় পানাইয়া যাইবার পূর্বে নবী করীম (সা) তাহাকে ইসলামের দিকে দাও'আত দিয়াছিলেন এবং তাহাকে কুরআান মাজীদের অংশবিলেষ তেলাওয়াত করিয়া யনাইয়াছিলেন। লে ঘাড় বাকাইয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিন। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার প্রি এই বদ দু‘আ কর্রিয়াছিলেন যে, ‘সে যেনো বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়!’ বলা অনাবশ্যক বে, আল্লাহ্র রাসৃলের উক্ত বদ দু'অা স্বতাব৩ই আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়াছিল এবং অভিশল্ত आবূ-আমের রাহেব বিদেশে নির্বাসিত থাকা অব্থায়ই মরিয়াছিল।

ওহোদ যুক্ধে মুসনমানদের পরাজয় ছিন আল্লাহ্র তর্য ইইতে আগত একটা পরীক্শা মাত্র এবং উহা ছিল అ্রকটা সাময়িক পরাজয় মাত্র। উক্ত যুর্ধের পর আল্লাহ্র দ্বীন পৃর্ব্রে ন্যায়ই ক্র্মবিষ্তৃত ও ক্রমশক্তি প্রাষ্ত হইতে লাগিল। অভিশণ্ত আবূ-আমের রাহেব ইহাতে ঈর্ষান্নিত হইয়া নবী করীম (স)-এর বিরুঙ্ধে সাহাय্য প্রার্থনা করিবার
 তাহাকে সাহাय্য প্রদানের আপ্বাস প্রদান করতঃ তাহাকে নিজের নিকট স্থান দিল। ইহাতে সে নিজ গোত্রের একদল লোক- যাহারা মুনাফিক ছিল এর নিকট পত্র निখিয়া জানাইল यে, ‘সে মুহাম্মদের বিরৃদ্ধে যুদ্ধ করিবার উল্mে্যে অচিরেই সম্রাট হেরাক্ল-এর নিকট হইতে একটা সেনাবাহিনী লইয়া মদীনায় আগমন কর্রিতেছে। যুক্ধে তাহাকে পরাজিত কর্রিয়া সে তাহাকে তাহার বর্তমান মর্যাদা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে।' পত্রে সে তাহাদিগকে নির্দেশ দিল তাহারা যেনো তাহার জন্যে একটা আশ্রয়্থান নির্মাণ করে। অতঃপর যাহারা তাহার পক্ষ ইইতে সংবাদ বাহক হিসাবে মদীনায় আগমন করিবে, তাহারা উক্ত আশ্র্রয-স্থান্ন অবস্থান করিবে। এত্্যতীত সে নিজ্জ যখন মদীনায় আগমন করিবে, তখন উহাতেই সে অবস্থান করিবে। তাহার নির্দেশে তাহার গোত্রের মুনাফিকগণ ‘কোবা’র মাসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি স্থানে একটি মাসৃজিদ নির্মাণ করিতে আরশ্ভ করিল। তাহারা উহাকে যथাসাধ্য মযবুত ও সুদৃছ় করিয়া নির্মাণ করিন। তাবृকের যুদ্ধে নবী কন্রীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে তাহাদের মাসজ্দিরের নির্মাণ-কার্य সমাণ্ত হইন। উহার নির্মাণ কার্যের সমাধ্তির পর তাহারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারা উহা উদ্বোধন করাইবার উল্দেশ্যে ঢাঁহার নিকট আসিয়া তাহাকে তথায় প্রথম সালাত আদায় করিতে অনুরোধ জানাইল। তাহাদের উদ্রে্যয ছিল— নবী কর্রীম (সা) তাহাদের মাসজিদ্দ সালাত আদায় করিবার ফলে তাহারা মুসলমানদিগকে বনিবে বে, 'আাল্লাহৃর রাসূল এই মাসৃজিদে সালাত আদায়

করিবার মাষ্যমে ইহাকে মাসৃজিদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।' তাহারা উক্ত মাসৃজ্জিদ নির্মাণ করিবার পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা যুক্তি উপস্থাপিত করিল। তাহারা নবী করীম (সা)-কে জানাইল— ‘বে সকল মু'মিন শাগীীরিক দিক দিয়া
 যাইতে পারে না এবং অসুস্থ মু'মিনগণ শীতের রাা্রিতে দূরবর্তী ‘কোবা’র মাসজিদে সানাত আদায় করিতে যাইতে পারে না। তাহাদের সুবিধার জন্যে আমরা উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আল্লাহ্ ত'অানা নবী করীম (সা)-কে উক্ত মাস্জিদে সানাত আদায় করা হইতে রর্ষ্ন করিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন— 'আমরা সফরের যাইতেছি। সফর হইতে ফিরিয়া ইন্শা আল্লাহ্ মাসজ্রিদ উদ্বোধন করিব।' নবী করীম (সা)-এর তাবূকের যুদ্ধ ইইতে ফিরিবার কালে যথন মদীনা আর মাত্র একদিন বা উহার কম সমট্যের পথথর দুরত্gে রহিন, তখন হযরত জিব্রাঙল (অা) ঢাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইয়া মুনাফিকদের উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বc্ধে তাহাকে অবহিত করিলেন। इয়রত জিবরাঈল (অা) নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন বে, ‘মুনাফিকগণ কুফ্রের প্রচারের উদ্দেশ্যেই এবং ‘কোবা’র মাস্জিদের মুসলমানদের মধ্বে অনৈক্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত মাসৃজিদ নির্মাণ করিয়াছে।' ইহাতে নবী করীম (সা) উক্ত মাসৃজিদকে ভাি্যিা ফেনিবার জন্যে একদল সাহাবীকে সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর মদীনাতে পৌঁছিবার পূর্বে-ই উহাকে ভাগ্গিয়া ফেলিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আनী ইব্নে আবী-তাল্হা (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ আনোচ্য আয়াতের শানে-নুযূंল সম্ধক্ধে হয়র্রত ইব্নে আব্মাস (রা) বনেন- आবূ আমের নামক জনৈক काফिন্র ব্যক্তি একদা আনসার গোত্রের মুনাফিকদিগকে বলিল- ‘তোমরা একটা মাসূজ্জিদ নির্মাণ করো এবং যथাসাধ্য বেশী
 রোমক সয়াটের উপাধি)-এর নিকট যাইতেছি। তাহার নিকট হইতে একদল যোদা आনিয়া মুহাশ্মদ ও তাঁহার সझীদের বির্তেদ্ধে যুদ্ধ করিব এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মদীনা হইতে বহৃষ্ষৃত করিব।' মুনাফিকগণ তাহার আদেশে একটা মাসৃজিদ নির্মাণ করিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- ‘হে আল্লাহ্র রাস়ূল! আমরা একটা মাসজিদ নির্মণ করিয়াছি। আমাদর আকাঙ্শ আপনি গিয়া উহাতে সালাত আদায় করিবেন এবং আমাদের জন্যে বরকতের দু"আ করিবেন।’ ইহাতে আল্লাহ্ ত‘অানা নিম্নেক্ত আয়াত সমূহ নাযিল করিলেন :

(তাওবা-১০৮)

সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মুজাহিদ, উর্ওয়া ইবৃনে বোবাল্যের এবং কাতাদাহ (র) প্রমুথ একদল আহহলে-ইলম হইতেও অনুর্রপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

যুহ্রী, ইয়াयীদ ইবনে ক্রমান, আব্দূল্নাহৃ ইবনে আবূ বকর এবং আছেম ইব্নে আমর ইব্নে কাতাদাহা (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে মুহাষ্গদ ইব্নে ইস্হাক (র) বর্ণনা
 ইসূলামের বিরুদ্ধে নির্মিত মাসৃজিদ)'-এর নির্মাণ কার্য সমাণ্ত কর্রিবার পর নবী করীম (স)-এর তাবৃকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার জন্যে প্রঙ্থুতি গ্রহণ করিবার কালে তাঁহার নিকট উপস্থিতি হইয়া বনিল—‘হে আল্লাহূর রাসূন! আমাদের মধ্য হইতে অনেক লোক অসুস্থण বা কর্ম-ব্যত্ততার কারণে দূরবর্তী মাস্জিদে সালাত আদায় করিতে যাইতে পারেন না। আবার বৃষ্টির রাত্রিতে এবং শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী মাসৃজ্রিদে সালাত আদায় করিতে যাওয়া নোকদের পক্ষ সষ্ববপর হয় না; এই সব অসুবিধার কারণে আমরা আমাদের বসতিতে একটি মাসৃজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাজ্কা আপনি উক্ত মাসৃজিদে আসিয়া সালাত আদায় করিবেন’। নবী করীম (সা) বলিলেন‘আমি যুক্ধ্ যাইতেছি। বর্তমানে আমি যুক্ধে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কার্ব্যে ব্যস্ত রহিয়াছি বিধায়় এই সময়ে আমার পক্ষে তোমাদের ইচ্মা পূরণ করা সষ্ববপর নহে; তবে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিিয়া আল্লাহ্ চাহেনতো তোমাদের ইচ্মা পূরণ করিব।' নবী
 স্शেনে— যাহা মদীনা হইতে মাত্র একদিনের কম সময়ের পথথর মাথায় অবস্থিতপৌছিলেন, তখন তাঁহার নিকট (আল্লাহ্র তরফ হইতে) উক্ত ‘মাসৃজিদেদ ব্যোর’ সম্পর্কিত সংবাদ আসিল। তিনি বানূ-সালেম ইব্নে আওফ গোত্রের মালেক ইব্নে

 দুইজনে গিয়া এই মাসৃজ্িককে- যাহার বাশিন্দাগণ যানিম— বিধ্সস্ করো এবং জ্বালাইয়া দাও।' তাহারা দ্রংত মালেক ইব্ন্ন দুখ্যম-এর গোত্র বানূ-সালেম ইবৃনে-আওফ-এর বসতিতে পৌীহ্নেন। তাহাদের এখানে পৌছিবার পর মানেক ইবৃনে দু২খ্ম মা'ন ইব্নে আদীকে (অথবা আলের ইবৃন্ন আদীকে) বলিলেন— তুমি এখানে অপেক্ষ কর আমি আমার নিজ লোকদ্দর নিকট ইইতে আধ্ণন লইয়া আসি।' অতঃপর মালেক ইব্নে আদী নিজ লোকদের নিকট গমন করতঃ একটি খেফুরের ডাল লইয়া ঊহাতে আাওন ধরাইনেন। অতঃপর তাহারা দুইজনে দ্রুত ‘মাসজ্রিদে বেরার’ এ উপস্থিত হইলেন। উহাতে তখন কতখ্খলি মুনাফিক বসা ছিন। এই অবস্থায় তাহারা দুইজনে উহাকে পোড়াইয়া ফেনিলেন এবং বিধ্মস্ত করিয়া দিলেন। বে সকন মুনাফিক উহার

মধ্যে বসা ছিন, তাহারা সকনে ছত্র-অপ হইয়া গেন। উক্ত মাস্জিদ এবং উহার নির্মাণকারী মুনাফিকদের সম্ধেই আাল্লাহ্, ত|আলা নিস্নোক্ত আয়াত নাযিন করিয়াছছনঃ


যাহারা মাসৃজ্রিদে বেরার নির্মাণ করিয়াছিন— তাহারা সংখ্যায় ছিল বারো জন।
 আমর ইব্নে আওফ গোত্রের একটি শাখা-বানূ আবদ ইব্ন্নে যাত্য়দ এর লোক। তাহারাই গৃহ হইতে উক্তু মাস্জিদের স্থান বাহির হইয়াছিল। সা’লাবা ইব্ন্ন হাত্ব (

 (
 এবং বানূ আমর ইব্ন্ন আওফ ল্গোত্রের লোক। হার্রেছ ইবনে আমের (


 সে ছিন আবূ লোবাবা ইব্নে আব্দুল মুন্যির-এর গোত্র বানূ উমাইয়া-এর মিন্র গোর্রের লোক।


অর্থাৎ— ‘‘ে সকন মুনাফিক ইসলাম তथা মু‘মিনদের সাহিত শজ্রুতা করিয়া মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছ্- তাহারা নিষষ্য শপথ করিয়া বনিবে- 'মাসৃজিদ নির্মাণ করিবার পশাত্ মানুষের উপকার করা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো উল্দেশ্য নাই।' আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন বে, তাহারা তাহাদের দাবীর ব্যাপার্রে মিথ্যাবাদী (তাওবা-১০৮)। তাহারা মাসৃজিদ নির্মাণ কর্রিবার পচাতে বে উদ্দেশ্য থাকিবার কথা ব্যক্ত করিয়াছ్-প্রকৃত পক্ষ তাহাদের মাসজ্দিদ নির্মাণ করিবার পশাতে সে উদ্দেশ্য নাই। বরং উহার পশ্াতে রহিহ়াছে-‘‘কোবা’র মাসৃজ্জিদের ক্ষতি সাধন করা, আল্নাহ্র প্রতি কুফ্র করা, মুমিনদের মধ্যে অনৈকক্য সৃষ্টি করা এবং আল্লাহৃর যে শ|্রু ইতিপৃর্বে আাল্লাহ্ ও ঢাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, সেই আবূ আমের রাহেব—তাহার প্রতি না'নাত বর্ষিত হউক-এর জন্যে আাশ্রয় নির্মাণ করা।’

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা প্রথমে নবী করীীম (সা) কে মাস্জিদে যেরার-এ সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বলা নিপ্প্রয়োজন যে, উক্ত নিষেধ নবী করীম (স)-এর উন্মত—यাহারা সর্বক্ষেত্রে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছে— এর প্রতিও প্রতোজ্য। আয়াতে অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ‘মাসজিদে কোবা’তে সানাত আদায় করিবার জন্যে নবী করীম (সা) কে উদ্মুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত মাসৃজিদে কোবা-এর পরিচয় কী? উহ্হা সেই মাসৃজিদ— নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে কোবায় প্পৗছিয়া যাহাকে ইস্লাম ও মুসলমানদের আশ্রয় স্থান বানাইবার উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, ‘আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে যে মাস্জিদে সালাত আদায় করিবার জন্যে উদুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই মাসৃজিদ হইতেছে ‘কোবা’র মাসৃজিদ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : ‘नবী করীম (সা) বলিয়াছেন-‘কোবা’র মাসৃজিদে একবার সালাত আদায় করা একবার উমৃরাহ্ আদায় করিবার সমতুল্য নেকীর কাজ।' সহীহ হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) কখনো উট বা ঘোড়ায় চড়িয়া এবং কখনো পায়ে হাটিয়া ‘কোবা’র মাস্জিদ পরিদর্শন করিতে যাইতেন’ হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার পৃর্বে কোবা নামক স্থানে বানূ আমর ইব্নে আওফ গোত্রের বসতিতে অবতরণ করিয়া প্রথম দিনে যখন ‘কোবা’র মাস্জিদ নির্মাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন হয়রত জিব্রাঈল (আ)-ই তাঁহাকে কেব্-্লার দিক চিনাইয়া দিয়াছিলেন।’ আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ দাউদ (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন,


আল্লাহ্ তা‘আলা ‘কোবা’র অধিবাসী সাহাবীদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। তাহাদেরই প্রশংসায় আল্লাহ্ তা‘আলা উক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিয়াছেন।’

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্নে মাজা ও উপরোক্ত রাবী ইউনুস ইব্নে হারেস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইউনুস ইব্নে হারেস একজন দুর্বল ( রেওয়ায়াত শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছে।

তাবরানী (র)....इयরত ইব্নে আব্বাস (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন——
 বাহক পাঠोইয়া প্রশ্ন করিলেন- বে পবিত্রতাকে তোমাদের পছন্দ করিবার কারণে আয়াতে আল্লাহ্ ত'আनা তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোন পবিত্রতা? হযরত উআইম ইব্নে সায়িদা (রা) বনিলেন-‘হে আল্ধাহ্র রাসূল! আমাদের প্রতিটি নারী ও প্রতিটি পুরুষ মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্ঘারা লৌচক্রিয়া সশ্পাদন করিয়া থাকে। নবী করীম (স) বলিলেন, আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা তোমাদের এই পবির্রতারই প্রশংস্যা বর্ণনা করিয়াছেন।'

ইমাম আহমদ (র).... হযরত উআইম ইব্নে সায়িদা আন্সারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী কর্রীম (সা) ‘কোবা’র মাসৃজিদে আগমন করিয়া উহার অধিবাभী সাহাবীদেরকে বনিলেন, "আল্লাহ् ত‘আলা তোমাদের মাসৃজিদের घটনা বর্ণনা করিবার প্রসজে তোমাদের পবিত্রতার প্রশীংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রত কী যাহার প্রশংস্সা আল্লাহ্ ত'আলা বর্ণনা করিয়াছেন" তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূন! আল্লাহুর কসম! আমরা এই বিষয়টা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা বে, আমাদের কত্জলি ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিন। তাহারা মন ত্যাগ করিবার পর পানি দারা শ্পেচক্রিয়া সম্পাদন করিত। আমরা মন ত্যাগ করিবার পর তাহাদের ন্যায় পানি দ্ঘারা শ্ৗেচক্রিয়া সশ্পাদন করিয়া থাকি।" উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্ন্ন রোযায়মা স্বীয় 'সহীহ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছ্ৰন।

এবং হুশাইম (র)....ইবরাহীম ইব্নে মুআাল্লা আনৃসারী হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) হ্যরত উআইম ইবৃন্ন সায়িদা (রা) কে জিজ্ঞাসা
 তোমাদের বে পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন- উহ্হা র্কোন্ পবিব্রতা? তাহারা বলিলেন, " ‘ে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মল ত্যাগ কর্রিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ফ্রিয়া সস্পাদন করিয়া থাকি।"

ইব্নে জরীীর....হयরত থোयায়মা ইব্নে সাবেত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : णिनि বলেन, প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছ্— তাহারা মন ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...হयরত মুহাম্মদ ইব্নে আবীদুল্নাহ্ ইব্নে সালাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) (কোবায়) आগমন করিয়া (উহার অদিবাসী সাহাবীদিগকে) বলিলেন, 'আল্লাহ্ ত'অালা তোমাদের পবিত্রত পছন্দ

করিবার কারণে তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কী? তাহা আমাকে বলো তো।' তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উক্ত পবিত্রতাকে আমরা তাওরাতে আমাদের জন্যে ফরয হিসাবে লিখিত পাই,। উহা হইতেছে- (মল ত্যাগ করিবার পর) পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা।


আয়াতাংশশ আল্লাহ্ তাআলা যে ‘কোবা’র মাস্জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন-
 উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে তাল্হা উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাযयাক (র) উর্ওয়া ইব্নে যোবায়ের হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আতিয়্যা আওফী, আব্দুর রহমান ইব্নে যায়েদ ইব্নে আস্লাম, শা’বী এবং হাসান বসরী (র)ও উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্নে জোবায়ের এবং কাতাদা (র) হইতেও ইমাম বাগাবী (র) উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আবার সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ 'মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত মাস্জিদই——যাহা মাসজিদে নবুবী নামে বিখ্যাত—হইতেছে সেই মাস্জিদ- যাহা ‘তাক্ওয়া’র উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' উক্ত হাদীসও সহীহ। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় এবং উক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয় এই উভয়ের মধ্যে কোনোর্পপ পরস্পর বিরোধীতা নাই ; কারণ ‘কোবা’র মাস্জিদ তাক্ওয়া’র উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ হইলে মদীনার মাসজিদে নবুবী অধিকতর উত্তমরূপে ‘তাক্ওয়া’র উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদ হইবে।

ইমাম আহমদ (র)...হयরত উবাই ইব্ন্নে কা’ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন‘তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘তাকওয়া’র উপর প্রতিষ্ঠত মাস্জিদিটি হইতেছে আমার এই মাসৃজিদ (অর্থাৎ— মাসৃজিদে নবুবী)।’ উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) সাহ্ল ইব্নে সা’দ সায়িদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোন্টি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। এক সাহাবী বলিলেন, "তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে-মাসজিদে নবুবী।" অন্য সাহাবী বলিলেন, 'তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি ইইতেছে- ‘কোবার মাসৃজিদ।' তাহারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ঢাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি হইতেছে 'আমার এই মাস্জিদ।' উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্মদ ছাড়া অন্য কেহ্ বর্ণনা করেন নাই।

কাছীর-৭()

ইমাম আহমদ (র)....সাঈদ ইব্নে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেনঃ তিনি বনেন, নবী কর্ীী (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদ কেনটি- এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন বনিলেন, "উश হইত্ছে কোবার মাস্জিদ।’ অন্যজন বनिলেন, উহা হইতেছে রসূনুল্নাহ্ (সা)-এর মাস্জিদ (অর্থাৎ মাসৃজ্জিদে নবুবী)! নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা হইত্ছে আমার এই মাসূজ্দি।’ উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্মদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংক্নক মুহাদ্সিস বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)....इযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন, নবী কনীী (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাসজ্জিদ কোনটি— এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদ্রের একজন বলিলেন : ‘উহা হইতেছে কোবার মাসৃজিদ।’ অন্যজন বলিলেন : ‘উহা হইতেছে নবী করীম (সা)-এর মাস্জিদ (অর্থাৎ মাসৃজ্জিদে নবুবী)। ন নবী কর্ীীম (সা) বनিলেন ঃ ‘উহা হইতেছে আমার মাসজিদ (অর্থাৎ— মাসৃজিদে নবুবী)।

উক্ত রেওয়ায়াতক্কে ইমাম তির্মিযী ও ইমাম সাঈদ (র) কুতাইবা (র) সূত্রে লায়েস (র) হইঢত বর্ণনা করিয়াছ্ছে। ইমাম তিরমিযী উহার সনদকে ‘সহীহ সনদ’ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুস্লিমও বর্ণনা করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা বর্ণিত হইত্ছে।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ‘ইইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেনঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুপে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্ওয়ার তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাসৃজিদ কোন্টি এই বিষয়ে মতভ্রদ দেখা দিল। তাহাদের একজন ছিলেন বানূ খুদরা গোত্রের লোক অর্ৰাৎ খুদরী সাহাবী-এবং অন্যজন ছিলেন বানূ আমর ইবৃন্ন আওফ গোত্রের লোক অর্থৎৎ- আমৃরী সাহাবী। খুদ্রী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে নবী করীম (সা) এর মাসজিদ এবং আমরী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে কোবার মাসৃজিদ। অতঃপর তাহারা নবী করীম (সা) এর খেদমঢে উপস্থিত হইয়া ঢাঁহার নিকট এ সম্বে্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, ‘উহা হইত্ছে এই মাস্জিদ’ (অর্থাৎ— মাসজিদে নবুবী)।

ইমাম জহমদ (র)....আান-খারুরাত আন-মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— তিনি বলেন, একদা आমি আবূ সালামা ইব্নে আবদুর রহ্মান ইব্নে আবূ সাঈদ (খুদরী)-এর নিকট জিষ্ঞাসা করিলাম- আপনার পিতা বে 'তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি'-এর বিষয় উল্নেখ করিয়াছ্নন, তাহা আপনি কিক্রেপে জানিতে পারিয়াহেন? আবূ সালামা বলিলেন, একদা আমি নবী করীম (সা) এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে তিনি তাহার জনৈকা শ্র্রীর ঘরে ছিলেন। আমি আরয

করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্জিদটি কোথায় অবস্থিত? নবী করীম (সা) এক মুঠা কংকর হাতে লইয়া উহাকে মাট্তিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "উহা হইতেছে তোমাদের এই মাস্জিদ (অর্থাৎ—মাসৃজিদে নবুবী)।’ ডंতঃপর তিনি বলিলেন- আমি তোমার পিতাকে উহা উল্লেখ কর্রিতে খনিয়াছি।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুসৃলিম (র) উর্ধ্রতন রাবী ইয়াহইয়া ইব্ন্ন সাঈদ (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে আবার তিনি (অর্থাৎ— ইমাম মুসলিম) উপরোক্ত রাবী হুমাইদ আল-থার্রাত আল মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্মদ এবং ইমাম মুসলিম ভ্ন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।
 ख্ঞানীণণ) বলেন ত'আनা यে মাসৃজিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছ্নে- উহ্রা হইতেছে মদীনার মাসৃজিদ'মাসজিদে নবুবী।' হযরত উমর (রা) হযরুত আবদুল্লাহ্ ইবৃন্নে উমর (রা), যায়েদ ইব্নে সাবেত এবং সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব হইতে উক্ত ব্যাথ্যা বর্ণিত ইইয়াছে। ইমাম ইব্ন্ন জারীর উক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ কর্যিয়াছেন।


এই আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, অদ্দিতীয় আন্নাহ্ ত'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত পুরাতন মাসৃজ্রিদসমূহে সানাত আদায় করা অত্ত্ত নেকীর কাজ। উহা ঘ্রারা আরো প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ্র যে সকল নেক বান্দা সঠিকভাবে ওযূ করে. এবং পবিত্রতাকে অত্যत্ত পছন্দ করে- তাহাদের সহিত জামা‘আতে সালাত আদায় করা অত্ত্ত নেকীর কাজ।

ইমাম আহমদ (র)...জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীী (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। উহাত তিনি সূরা-ই ক্রম তেনাওয়াত করিলেন। নবী করীম (সা)-এর তেনাওয়াতের মধ্যে বিশ্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি ঘটিয়া গেল। তিনি সাनাত শেষ করিয়া বলিলেন‘তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ঠিকমতো ওযূ না করিয়া আমাদের সহিত সানাতে শরীক হয়। উহাতে আমাদের ক্দেরাজাত ভুন আসিয়া যায়। বে ব্যক্তি আমাদের সহিত সালাত আদায় করিতে আসে, সে যেনো ঠিকমতো ওযূ করে।’
 দুইটা সনদ̆ বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, ঠিক মতো ওযূ করা— ইবাদাতকে আসান করিয়া দেয়, উহাকে সঠিকর্রাপে সম্পাদন করিতে সহায়তা করে এবং বিশেষতঃ সালাতের ক্পেরাআতকে নির্ডুলভাবে পাঠ করিতে সাহায্য করে।


এই আয়াতাংশশর ব্যাখ্যায় জাবুন আলিয়া বনেন- ' মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা লৌচক্রিয়া সস্পাদন করা নিঃসন্দেহে পছদ্দনীয় কাজ; তবে বে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্পাহ্ ত'আলা উক্ত আয়াতাংশ্ তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছ্ছে উহা হইতেছে গোনাহ্ হইতে আা্মার পবিত্রত। সাহাবীগণ গোনাহ্ হইতে নিজেদের আশ্মাকে পবিত্র রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশ্গ আল্লাহ্
 আ’মাশ (র) বনেন— ‘‘ে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণণ আল্লাহ্ ত'আলা উক্ত আয়াতাংণশ তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন— উহা হইতেছে শিরক হইতে পবিত্র থাকা এবং গোনাহ্ হইতে ফিরিয়া থাক।। সাহবীগণ শিরক হইতে নিজদিগকে পবিত্র রাখিতেন এবং গোনাহ্ ইইতে ফিরিয়া থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশশ আল্লাহ্ তাআালা তাহাদের সেই অণেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বিভ্নিন্ন সনদদ বর্ণিত রহিয়াছ্- একদ্দা নবী করীম (সা) কোবার অধিবাগী সাহাবীদিগকে জিজ্ঞসা করিলেন আন্নাহ্ ত'অালা তোমাদের পবিত্রতার প্রশৎংা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমরা পবিব্রত বিষয়ক কোন্ কার্য সশ্পাদন করিয়া থাকো? তাহারা বলিলেন, আমরা মন ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শ্শীচ-ক্রিয়া সস্পাদন কंর্রিয়া थাকি।'

আবূ বকর বায়যার (র)...হयরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, সাহাবীদের পবিব্রতার প্রিয়তার প্রশংশ্া বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোবাবাগী সাহাবীদদর পবিত্রতা বিষয়ক কার্য সম্বন্ধে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলে তাহারা বলিলেন— আমরা (মল ত্যাগ কর্য়য়া) কংক্রর দ্মারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিবার পর পানি দ্বারা লোচক্রিয়া করিয়া থাকি।

হাফিয আন্ বায়্যার উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেনউক্ত রেওয়ায়াতকে যুহরী (র) হইতে মুহাম্দদ ইব্নে আাদদুল আযীয (র) ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই। এবং উহাকে মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল আযীয হইতে তাহার পুত্র আহ্মাদ ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই।’

आমি (ইব্ন্ন কাছীর) বলিতেছি উক্ত রেওয়ায়াতকে আমি এহ্থলে এই কারণণ উল্লেখ করিলাম বে, উহা ফকীহ্ণণণর নিকট বিখ্যাত হইলেঙ পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ মুহাদ্সিস অথবা সকল মুহাদ্দিসের নিকট উহ অজ্ঞাত। অর্থাৎ— কোবাবাসী সাহাবীগণ বে ইসৃতেনজায় কুনুখ এবং পানি উভয়ই ব্যবহার কর্রিতেন, তাহা ফকীহ্গণণর নিকট বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় মুহা্দিসগণ উক্ত বিষয় সম্বলিত উপরোক্ত রেওয়ায়াত সম্বান্ধে অবগত নহেন। আল্ধাহই অধিকতম জালনর অধিকারী।-অনুবাদক




১০৯. বে ব্যক্তি তাহার গৃহের তিত্তি থোদাভীতি ও আল্লাহর সভ্ভুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম বে ঢাহার গৃহহর ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্দংসসংকুন কিনারায় यাহা উহাকে সহ জাহান্গাম্মে অগ্নিতে পতিত হয়। আল্লাহ যালিম সশ্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।
১১০. উহাদের গৃহ याহা উহারা নির্মাণ করিয়াহে ঢাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে—বে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া यায়। আল্वাহ সর্বষ্ঞ, প্রఱ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আয়াত্দ্যের প্রথম আয়াতে আল্পাহ্ ত'আলা বলিতেছেন ‘যাহারা আল্মাহ্র ভয় ও তাহার সভ্ভুষ্টির ভিত্ত্রির উপর মাসজ্দিদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে- তাহারা এবং যাহারা আল্নাহ,, তাহার রাসূল ও. মু‘মিনদের বিরুদ্ধে শক্রুতা সাধন করিবার উদ্দেশ্যে এবং বে ব্যক্তি পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁার রাসৃল্লের বির্তদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার
 এই উভয় শ্রেণীর লোক সমান নহে; বরং শ্রথচ্মাক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে আলিলাহ্র নিকট থ্রিয় অতএব তাঁহার রহমত পাইবার যোগ্য এবং শেব্েেক্ত শ্রেণীর লোক ইইতেছে আল্নাহ্ শক্রু অতএব জাহান্নামী। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষ মার্সজিদ বানাইয়াছে জাহন্নামের পতনোনুখ শূন্য-গর্ভ উ়পকৃনেের প্রান্তে। উহা অচিরেই তাহাদিগকে নইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে। বস্থুতঃ আল্লাহ্ ত'অানা যালিম জাতিকে হ্দোক্য়ত করেন না অর্থাৎ— ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে কৃতকার্य করেন না।

হयরুত জাবের ইবৃন্ন আবৃদূন্নাহ্ (রা) বলেন—আম্মি নবী করীম (সা)-এর যুগে মুনাফিকগণ কর্ত্থক নির্মিত মাসজিদে বেরোর হইতে ধ্যুয়া বাহিন হইতে দেখিয়াছি।’ ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন ‘আমাদ্রর নিকট বর্ণিত হইইয়াছে বে, একদা কতজলি লোক
 ষ্凶ুঁয়ার উৎসকে আবিষ্কিত করিয়াছিন।’ কাতাদা (রা)ও অনুর্রপ কথা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।
 มুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত বে মাসৃজিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ঢাহা আামি দেখিয়াছি। উহাতে একটি ছ্দি রহহিয়াছে। উক্ত ছ্দ্দি দিয়া ধূঁয়া বাহির হয়। উক্ত মাসজিদ আজকান আস্তাকুড়ে পরিণত হইয়াছে। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

जর্থাৎ .মুনাফিকণণ বে মাসজিদ বানাইয়াছ্- উহা जাহাদের অন্তরে নিফাক ও সন্দেহের উদ্র্রকক্কারীক্পে. বিরাজ করিবে (তাওবা-১১০)। ব্যের্পে বাণী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পৃজাকারী লোকদের অন্তরে গো-বৎস পুজার প্রতি ভানভাসা ব্দ্মৃন্ হইয়া গিয়া উহা তাহাদিগকে গো-বৎস পৃজায় আকৃষ্ট করিত।’

रযরত ইব্নে আব্যাস (রা) বলেनতাহাদের মৃত্যুচে তাহাদের নিফাকের অবর্সান্ন ঘট্টিব।’ মুজাহিদ, কাতাদা, यা়্যেদ ইবনে আসৃ्नाম, সুদী, হাবীব ইব্নে আবূ সাবেত, যাহ়হাক, আবদুর রহমান ইবৃন্ন যাढ্যেদ ইব্ন্--আস্লাম (র) প্রমুখ বহু-সং্খ্যক পূর্ব-যুগীয় ব্যাখ্যাকার উপর্রাক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা কর্যিয়াছে।
 অবহিত এবং তাহাদেরকে ভান ও মন্দ কাজের প্রতিফল দানে প্রজ্ঞময়।

 0 الْحِظِمُمُم
د3د. অাল্লাহ মু’মিনদদর নিকंট হইতে ঢাহাদের জীবন ও সস্পদ ক্রয় কর্রিয়া নইয়াছ্নে, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে উহার বিনিময়ে। তাহারা আাল্লাহর পথে

यুক্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইজ্জীন ও কুরআানে এই সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি র্রহিয়াহে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে জাল্লাহ অপেপক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা বে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য জানন্দ কর এবং উহাই মহা সাফन्य।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা বলিতেছেন, ‘আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের জান-মাল খরিদ করিয়া নইয়াছেন। তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবে। যুক্ধে তাহারা শজ্রুদিগকে হত্যা করিবে এবং নিজেরা নিহত হইবে। এইরূপই তাহারা আল্লাহ্র নিকট নিজেদের জান-মান সমর্পণ করিবে। বিনিময়ে আল্नाহ् আখিরাতে তাহাদিগকে মহা-সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের মালিক বানাইবেন। আল্নাহর এই প্রতিদান হইত্ছে মু'মিনদদর প্রতি তাঁহার বিপুন দান ও নি'আমত; কারণ, তিনি নিজ সৃষ্টি—স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে ঈমান, ধন, পরিশ্রম, সাধনা ও আমন প্রহণ করিয়া উহার বিনিময়ে তহাদিগক্কে অশেষ, বিপুন, মহা নি'আমাত দান করিবেন। এই কারণণেই হাসান বসরীী এবং কাতাদা (র) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ ত'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সহিত ক্রয়-চূক্তি সস্পাদন কর্রিয়াছেন এবং আল্লাহ্র কসম! উক্ত চুক্তিকে তিনি তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত পণ্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বিপুল, মূল্য প্রদান করিবার কথা যোষণা করিয়াছেন। (অর্থাং— মু'মিনের ঈমান ও নেক আমন অতি মূন্যবান হইনেও জান্নাতের নি ‘আমতসমূহ উহার তুলনায় অনেক অनেক বেশী মূন্যবান।)

শামার ইব্নে আতিয়্যা (র) বলিয়াছেন ‘্রতিটি মু'মিনের স্কন্ধেই আল্লাহ্ ত'আলার সহিত সশ্পাদিত একটি রূক্তি পালন করিবার দায়িত্ত অর্পিত রহিয়াছে। উক্ত চূক্তি সে পালন করুক অথ্বা পালন না করিয়াই করুক— সর্বাবস্शায় উशা পালন করিবার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে রহিয়াছে।’ শামার ইব্নে আতিয়াা (র) ঢাহ্যুর কথার সমর্থনে আলোচ্য আয়াতকে উল্নেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ‘কোনো মু‘মিন যদি আল্মাহ্র পথে পরিচালিত জিহাদে প্রয়োজনীয় বাহন উট বা ঘোড়া প্রদান করে অথবা জিহাদের র্সদপত্র বহন করে, তবে সে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চूক্তির পাননকারীীদের অন্ত্ভ্র্ত ছইবে।

মুহাশ্মদ ইবনে কা’ব কৃব্যী (র) প্রমুথ ব্যক্তিগণ বলেন- ‘ভে রাত্রিতে নবী করীম (সা) 'আকাবা'য় মদীনার আন্সারীীদের নিকট হইতে বায়'আত গ্গহণ কর্রিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে হযরত আব্দুল্মাহ্ ইব্ন্ রাওআহা (রা) নবী করীম (সা) কে বলিলেন'আপনি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর জন্যে এবং নিজের জন্যে আমাদের প্রতি বে বে শর্ত আরোপ করিতে চাহেন, তাহা আরোপ করেন। ই ইাতে নবী করীম (সা) বলিলেন'আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ কর্রিতেছি বে,

তোমরা তাহার ইবাদাত করিঢেেে এবং অন্য কাহাক্ক তাহার শরীফ স্থির করিবে না; আর আমি নিজের জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ কর্রিতেছি বে, নিজেদের জান-মানকে বে সকন বিষয় হইতে হিফাযত করিয়া থাক্কে, আমাকে সেই সকন বিষয় হইতে হিফাযত কর্রিবে।’ আনসারী সাহাবীগণ বলিনেন-আমরা উহা করিলে কি পুরক্কার পাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন- ‘জান্নাত। তাহারা বলিলেন এই বিক্রয় চूক্তিতো আমাদদর জন্যে বড় লাভজনক! आমরা উহাকে ভঙও করিব না আর উহাকে বাতিন করিত্ও বলিব না। ইহাতে আল্পাহ্ ত'জালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

অর্থাৎ—"তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে। জিহাদ্দ তাহারা শক্রুকে হত্যা করুক आমরা নিজেরা নিহত হউক অथবা শজ্রুকে হত্যা করুক এবং নিজেরা নিহত হৃউক সর্বাবস্থায় তাহারা জান্নাত লাভ করিবে" (তাওবা-১১১)।

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীীফে বর্ণিত রহিয়াছে : 'নবী করীী (সা) বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ্র পথ্থ জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে বে, জিহাদ এবং আল্লাহূর রাসূলগণণর প্রতি দমান ছাড়া অন্য কিছু তাহাকে গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্দুদ্ধ করে নাই— তাহার বিষয়ে আল্লাহ্ ত'অালা এই দায়িত্দ গ্থহণ করেন যে, তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিন করিবেন।’
 নিষচ্য় পালন করিবেন। তিনি তাওরাত, ইন্জীল এবং কুরजান এই সকন বৃহৎ গ্রন্তের প্রতিটি গ্রন্থেই উক্ত ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন।' আয়াতের প্রথমাংশে আাল্লাহ্ ত'আলা মুজাহিদ মু'মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করিবার বিষয়ে বে ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন,
 করিবার বিষয় বর্ণনা কর্য়া উহাকে (অর্থাৎ সে ওয়াদাকে) অধিকতর দৃঢ় ও মযবুত
 পালনকারী কে আছে? আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফী করেন না। তিনি নিশ্চিতক্রপে ওয়াদা


 সण्यवानी कে আ下ছ
 করে, সে যেন মহা কৃতকার্যতা— জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করে। (নিসা-১২২)


১১২. উহারা Шওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম
 এবং আল্লাহর নির্ধার্রিত সীমার্রো সংরকণকার্রী; এই মু'মিনদিগকে पুমি ৩ভ সеবাদ দাও।
 মু'মিনের জান-মাল থরিদ করিয়া লইবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ আয়াতে তাহাদ্রে ওুণাবনী বর্ণনা করিত্তেছেন আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বনিতেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে বে সকল মু‘মিনের জান-মাল খরিদ কর্রিয়া নইয়াছেন, তাহারা


 বর্ণনা করে। বস্তুতঃ মুখ দ্বারা কৃত ইবাদাতসমৃহ্হের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত হইতেতে
 করে।' সিয়াম ইইতেছে দিনের বেলায় খাদ্য প্পানীয় এবং বৌন সংগম পরিহার করা। বস্ঠুতঃ সিয়াম হইতেছে একটি ঞুুত্ণূপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত। এইন্রপে কুরুান মাজীদের অন্যত্র আল্gাহ্ ত'আলা নবী করীীম (সা)-এর ন্ত্রীদের ওুাবনীর বর্ননায়
 जর্থাৎ याহারা সানাত আদায় করে । বস্ঠুতঃ সালাত হইতেছে একটি তুুত্ণূপূর্ণ শा木ीরিক ইবাদাত 1 নোকদিগকে নেক কাজ কর্রিতে এবং বদ কাজ হইতে দূর্র থার্কিতে উপদেশ দেয়। বস্তুতঃ মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেওয়া
 নির্ধারিত হান্লাन হারাম সম্ধক্สে জ্ঞর্ন নার্ভ করতঃ কথায় ও কাজে হারাম হইতে দৃর্রে থাকে।

কাছীর-b(c)

আলোচ্য আয়াতে বে সকন নেক কার্থ্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহারা আল্লাহ্র
 এই উভয় ল্রেণীর নেক কার্যের সমধ্টি। বস্তুতঃ মুমিনের ঈমান তাহার নিকট এই দাবী করে বে, সে উপরোক্ ઉণাবनীর অধিকারী হইবে। রাসূন! তুমি উপরোক্ত ঞ্তণাবनীর্গ অধিকারী মু‘মিনদিগর্কে জান্নাত্তের সুসংবাদ প্রদান করো। বসুতুঃ যে সকল মু'মিন উপরোক্ত ওুাবনীর অধিকারী হইবে- তাহারাই পূণ্ণ
 অর্থ ইইতেছে সিয়াম সাধনাকারীণণ।

এই ব্য়খ্যার বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরতত আব্দুল্নাহ্ ইব্ন্ন মাস্উদ (রা)
 করে।' হযরত ইব্ন্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্নে জোবায়ের এবং আওফী (র)
 সিয়াম পানন করে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আনী ইব্নে আবূ-তান্হা (র) বর্ণনা কর্যিয়াহ্রন ঃ হयরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, কুর্অান মাজীদের বেখানে-ই
 করা। যাহাহাক (র) হইত্ওও অনুর্রপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্নে জরীর (র)...হयরত আয়য়শা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন ঃ তিনি



 অর্ণাৎ याহারা রমযান মালে সিয়াম পালন করে। आবূ আমর আবদী (র) বলেন

 অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে। ইবন জরীর (র)....আবূ হোরায়ররা (রা) হইতে বর্ণনা



উক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত আবূ হোরায়রা (রা) এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর সহীহ অপর এক সনদে ইব্ন্ জরীী (র)....টবাা্যেদ ইবৃনে উমায়़র হইতে বর্ণনা



উক্ত রেওয়ায়াতের সনদদ বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অনুল্লেথিত.রহিয়াছে। তবে উহার সনদ উৎকৃষ্ট।
 অধিকতম সহীহ ও অধিকতম বিখ্যাত অর্থ। তবে এইক্রপ রেওয়ায়াতও বর্ণিত
 কারীণণ’। হয়রতত আবূ উমামা (রা) হইচে আবূ দাউদ শরীীফে বর্ণিত রহিয়াছেঃ হয়রত আবূ উমামা (রাা) বনেন একদা একটি লোক নবী করীম (স)-এর নিকট

 ‘আল্লাহ্র পてথ জিহাদ করা।' উयারা ইব্নে গাযিয়্যা (র) আবদ্ন্নাई ইবৃন্ন মুবারক (র)

 আমাদিগকে আল্মাহ্র পথ্থ জিহাদ করিবার এবং প্রতিটি উর্চস্থানে পৌছিয়া जাক্বীর বলিবার বিধান প্রদান করিয়াছেন।
 याহারা এলেম শিখিবার জন্য দেশ ভ্রমণ করে।' আবৃদूর রহহ्মান ইব্লে যায়েদ ইবุন্ন
 ইমাম ইব্নে আবী হাত্ম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

একদল লোক মনে করে- ‘यাহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জभলে এবং ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়- তাহারাই হইতেছে আয়াতে
 মনে করে। উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ; কারণ, ঈমান ও ম্বীনকে বাঁচাইবার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় লোকানয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জभনে এবং ময়দানে-প্রান্তরে घুরিয়া বেড়ান্নো শারী আত সম্ নহে। ঈমান ও দ্বীনকে বাঁাইবার প্র<়োজনে অবশ্য এইর্রপ ঘুর্রিয়া বেড়াইবার বিধান শারী'আতে প্রদান করা হইয়াছে। হयরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বোখারী শরীফে বর্ণিত রুহিয়াছে.ঃ নবী করীী (স) বলিয়াছেন, ‘সে দিন দূর্রে নহে- বে দিন কোনো লোকের সর্ব্রোত্ম মান হইবে এইর্রপ কতఅলি বকরী- याহাদিগকে সলে নইয়া সে পাহাড়ের চূড়া় এবং বৃষ্টিস্নাত স্থানে চলিয়া যাইবে। তাহার ঈমান ও দ্বীন বিপদাপন্ন হইবার ফলে উহাকে বাচাইবার উল্mে্যে সে এইқ্গপে লোকানয় ত্যাগ করিবে।’

 বর্ণना করিয়াছেন ঃ হयরত ইব্নে आব্রাস (রা) বनেন, অর্থাৎ—‘যাহারা আল্মাহ্র আদেশ নিষ্বে পালন করে।’ হাসান বসরী ইইতেও অনুর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত ইইয়াছে : হাসান বসরী বনেন
 'বর্ণনায় রর্হিয়াছে 'তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহ়র নির্দেশাবনীর উপর দৃঢ়াবে পানন করে।

## كِ 


১১৩. আা্্ীীয়-স্বজন হইনেও মুশরিকদ্রের জন্যে কমা ঐার্থনা কর়া মু’মিন এবং মু’মিনাদের জন্যে সংগত নহে যখন ইহা সুশ্পষ্ট হইয়া নিয়াহে শে, উহারা জাহান্গা|ী।

د38. ইবরাহীম ঢাহার পিতার জন্য कমা প্র্র্রন কর্রিয়াছিন তাহাকে ইহার প্রত্র্রুতি দিয়াছিন বনিয়া ; অতপর মখন ইহা তাহার নিকট সুশ্পস্ট ইইল যে, লে আল্লাহ্র শক্রু, ঢখन ইবরাহীম উহার সহিত সম্পক ছিন্ন কর্রিন। ইবরাহীম কোমল रुদয়সम্প/্न ও সহনनীन।

তাফসীর ঃ ই মাম আহমদ (র)....হयরত মুসাইয়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরতত মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এর চাচ আবূ তালেব মুমূর্যু অবস্থায় উপনীত হইলে নবী ককীীম (স়্) তাহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন- ‘হে ঢাচা आপनि বनूनः ः ?

সহায়তায় আমি কেয়ামতের দিনে আল্মাহ্ ত'‘অালার নিকট আপানার জন্যে সুফারিশ করিব।’ এই সময়ে আবূ তালেরের নিকট আবূ জেহেুে এবং আবূদ্লাহ ইবনে আবু টমাইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা বলিল হে আবৃ তালেব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিব-এর ধর্ম ত্যাগ করিবে? আবূ তালেব বলিল 'অমি आবদদুল মুত্তািব-এর «র্মেই थাকিব।' নবী করীম (সা) বলিলেনন যতক্ষণ আাল্লাহ্র তরক হইতে আমার প্রতি
 প্রার্থনা করা) করিব। ইহাতে আল্লাহ্ ত'আানা নিল্নেক্ত আয়াত নাযিন করিলেন ঃ

## 

হযরত মুসাইয়্যাব (রা) আরো বলেন আল্লাহ্ ত'আলা আবূ তালেব সম্বক্ধে নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিন করিলেনঃ
 তাহাকেই হেদাক্রেত করিত্তে পারিবে না; বরং আন্নাহ্ যাহাকে চাহেন, তাহাকে হেদাায়েত করেন।" (কাসাস-৫৬) উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...হयরত আनী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছন : তিনি বনেন ইহার অর্থ হইন যাহারা আল্লাহর নির্দেশাবনীর উপর দৃঢ়্যাবে পালন করে। তিনি বলেন, একদ্দা আমি একটা লোককে•তাহার মাতা-পিতার জন্যে ইস্তেগ্যার করিতে ওনিলাম। তাহার মাত-পিতা ছিন মুশুরিক। আমি তাহাকে বলিলাম, কোনো ব্যক্তি কীরূপে মুশৃরিক মাত-পিতার জন্যে ইসৃত্গেৃফার করিতে পারে? সে বনিল, হযরত ইবরাহীম (জ) কি স্বীয় পিতার জন্যে ইসৃত্তেগ্যার করেন নাই? আমি ঘটনাটা নবी করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। ইহাতে নিম্নোক্ত আায়াত নাযিল হইল :

ইমাম আহ্মদ (র) বলেন্ন, উক্ত রেওয়ায়াতের সহিত আমার শাল্যেখ এই কথাটি উল্নেখ করিয়াছেন—'মৃত্যুর পর।' (অর্থাৎ— মুশরিকের মৃত্যুর পর তাহার জন্যে) ইসৃত্তে্ফার করা আল্লাহ্র নবী ও মু‘মিনদের জন্যে নিষিদ্দ। ইমাম আহ্মদ (র) বলেন, "উক্ত বাক্যটি সুফিয়ান অথবা ইসূরাউল (র) অথবা মূন হাদীসের উক্তি- তাহা আমি জানি না।' আমি (ইব্নে কাছীর) বলিতেছি, মুজাহ্দি (র) হইতে অনুক্পপ ব্যাথ্যা বর্ণিত হইয়াহে।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ‘তিনি বলেন, একদ্দা আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম। আমরা প্রায় এক হাজার উ島ররাহী ছিলাম। এই অবস্থায় নবী করীী (সা) আমাদিগকে লইয়া একস্গানে থামিয়া দুই রাকা'আত সানাত আদায় কর্রিলেন। সালাত শেষ হইবার পর তিনি কাঁদিতে কাদ্দিতে आমাদের দিকে মুখ ফির্রাইয়া বসিলেন। ইशা দেখিয়া হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর দিকে অগ্পসর হইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্র র্াসূল! আপনার জন্যে আমার মা-বাপ কুরবান হউক! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রতিপালক প্রতুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইসৃতেগৃফার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই। আমার মা দোযখের আগুনে পুড়িবেন— এই চিন্তায় আমার চোে পানি আসিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে তিনটা কাজ করিতে নিষেষ কর্নিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে উহা করিতে অনুমতি

দিতেছি। ইতিপৃর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিচ্বে কর্যিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে করব যিয়ারত করিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা করব যিয়ারত করিও। উহা তোমাদের মনে নেক কাজ করিবার আগ্রহ আনিয়া দিবে। ইতিপৃর্বে আমি তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর কুরবানীর গোশ্ত খাইতে নিষেষ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পরও কুরবানীর গোশত খাইতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা কুরবানীর গোশ্ত ইইতে যতটুকু চাও,ত্তটুকুই ভবিষ্যতে খাইবার জন্যে রাখিয়া দিতে পারো। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা ভে কোনো প্রকারের মটকায় পানীয় রাখিতে পারো; তবে বে সকল পানীয় মাদকতা আনিয়া দেয়, তাহা পান করিও না।’

ইবন জরীর (র)...इযরত বারীদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পবিত্র মद্কায় আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে একস্থানে একটা কবরের কাছে বসিয়া কবরবাসীকে সম্বোধন করতঃ কিছू কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, ‘হে আল্লাহ্র রাসূন! আপনি याহा করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি।’ নবী করীম (সা) বলিলেন, ‘আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাক্ উহার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্ঠু আমি তাঁহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি আমককে উহার অনুমতি দেন নাই।’ হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, সেই দিন নবী করীম (সা) কে যত কাঁদিতে দেখা গিয়াছে, जন্য কোনো দিন তাঁহাকে উহা অপেক্ষা বেশি কাঁদিতে দেখা যায় নাই।’ ইব্ন आবূ হাতিম...হयরত आদ্মুল্নাহ্ ইব্নে মাস্উদ (রা) হইতে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছ্নেঃ তিনি বলেন, একদা নবী কনীম (সা) কবরস্থানে গমন করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলাম। সেখানে গিয়া তিনি একটা কবরের পার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘদ্ষণ ধরিয়া কবরের অধিবাসীকে সম্ধোধন কর্নিয়া কथা বলিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিলেন। তাঁহার কাদনে আমরাও কাঁদিলাম। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত উমর (রা) তাহার দিকে অা্পসর হইলেন। তিনি তাহাকে (হযরত উমর (রা -কে) কাছে ডাকিয়া নইলেন। অতঃপর আমাদিগকেও কাছে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরা কেন কাঁদিলে? আমরা বলিनাম— আপনার ক্রন্দন দেখিয়া আমরা কাঁদিলাম।’ তিনি বলিলেন- আমি যে কবরটির কাছে বসিয়াছিনাম, উহা হইতেছে আমার মা আমিনার কবর। জামি উश মেরামত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রতুর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাক অনুমতি দিয়াছিলেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে আবূ হাতিম আবার অন্য মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার হयরত ইব্নে সাস্উদ (রা) হইতে প্রায় অনুক্রপ একটি

রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লেখিত হইয়াছে : 'নবী করীম (সা) বলিলেন 'আমি স্বীয় প্রতিপালক প্রতুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইসৃত্তেৃফার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই। তিনি আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন :
'มায়ের জন্যে সন্তানের মনে যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃট্ হইয়া থাকে, ইহাতে আমার মনে তাহা-ই সৃষ্টি হইয়াছে।' নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেখ করিয়াছিলাম। এখন আমি তোমাদিগকে উহাiর অনুমতি দিতেছি। তোমরা কবর যিয়ারত করিও। উহা আখেরাতকে ম্মরণ করাইয়া দেয়।

তাবরানী (র)....হयরত ইবৃন্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিনেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তাবূকেকে যুক্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওমরা পালন করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ‘আস্ফান গোত্রের গিরিপথ’ ইইতে নামিয়া তিনি সাহাবীদিগকে বলিলেন-‘তোমরা গিরিপথথ গিয়া তোমাদের নিকট আমার ফিরিয়া না আসা পর্य্ত সেখানে অপেক্ষা করো।' অতঃপর তিনি তাহাহর মাতার কবরের নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া স্বীয় রবের নিকট মুনাজাত করিলেন। অতঃপর তিনি গভীর মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিয়া কাঁদিলেে। তাঁহার ক্রন্দনে সাহাবীপণ কাঁদিলেন। তাহারা বলিলেন— নিশ্য় আল্লাহ্ তাআালা নবী করীম (সা)-এর উম্মতের জন্যে এইর্木প কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন— যাহা পালন করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের নাই। এই কারণে নবী করীম (সা) এইর্রপ ক্রন্দন করিয়াছেন। সাহাবীদিগকে কাঁদিতে দেথিয়া নंবী করীম (সা) তাহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাঁদিতেছে কেনো? তাঁহারা বলিলেন, ‘হে অাল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে কাঁদিতে দেথিয়া কাঁদিয়াছি। আমরা বনাবলি করিয়াছ্- আল্লাহ্ ত‘আলা সষ্ববতঃ নবী করীম (সা)-এর উন্মতের জন্যে এইর্মপ কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াহেন- যাহা পানন করিবার ক্মতা এই উম্মতের নাই।’ তিনি বলিলেন— না; তরে ঐর্রপ কিছু ঘটিয়াছে। আমি আমার মায়ের কবরের নিকট গিয়া আল্লাহ্ ত'আআাার নিকট কিয়ামতের দিন তাঁহার জন্যে শাফা'আত করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। আল্gাহ্ ত'আলা আমাকে অনুমতি দেন নাই। উহাতে আমার অন্তরে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা-জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়াছছ। ফলে আমি কাঁদিয়াছি। অতঃপর হযরত জিবৃর্াঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বনিল,
 (攵

তিনি বলিলেন ‘ইবৃরাহীম ব্যরপপে তাঁহার পিতার জন্যে দু‘আ করা হইতে বিরত হিলেন, আপনি সেইর্রপপ আপনার মায়ের জন্যে দু'আ করা হইতে বিরত থাকুন।' ইহাতে आমার মনে আমার মায়ের জন্যে ভানবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি ইইয়াছ। আ আর আমি আমার প্রতিপানক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম- তিনি বেনো আমার উশ্থতকে চারিটি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন। তিনি দুইটি বিপদের বিষয়ে আমার দু'আ কবূল কর্রিতে অসপ্মতি জানাইয়াছেন। আমার প্রতিপালক প্রতুর নিকট आমি দু'আ করিয়াছিন, তিনি যেন আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া আমার উম্মতকে ধ্ধংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম, তিনি য্যো প্নাবন দ্বারা আমার উম্মাতকে ধ্মংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু"আ করিয়াছিলাম তিনি যেনো আমার উশ্মতের মধ্যে দনাদনি সৃধ্টি হইতে না দেন এবং তাহারা যেন পরর্পরের বিরুৃদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ঠ হইতে না দেন। তিনি আমার প্রথম দু'আ দুইটি কবৃন করিয়াছছন; কিতু শেষ দু"আ দুইটি কবৃন করিতে অসপ্পত জানাইয়াছেন।' হ্যরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন— 'নবী করীম (সা)-এর মাতার
 ছিল।

উপরোক্ত রেওয়ায়াতটি প্রহণর্যো্য নহে। উহাত্ অড্রুত কথা বর্ণিত রহিয়াছে।
 অজ্ঞাত-পরিচ্য় রাবীর মাধ্যনে একটা রেওয়ায়াত বর্ণনা কর্রিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতটি উপর্রোক্ত রেওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর বাতিল ও অগ্থহণর্যোপ্য কথা বর্ণিত রহহিয়াছে।

উক্ত রেওয়ায়াতের একাংশ হইতেছে এইঃ আল্লাহ্ তা'জালা নবী করীম (সা) এর মাতাকে জীবিত করিলেন। তিনি ঈমান আনিলেন। অতঃপর পৃর্বে ব্রেপ্র মৃত ছিলেন,
 পরিচয় রাবীর সনদদ বর্ণনা করিয়াছেন- ' আन्नाহ् তা'আলা নবী করীম (সা)-এর জন্যে তাহার মাতা-পিতকে জীবিত করিলেন। তাহারা উভয়ে ঢাঁহার প্রতি ঈমান जানিলেন।’ উক্ত রেওয়ায়াতও জা্থহণবোগ্য হাফ্যে ইব্নে দিহয়া (র) বলেন— ‘উক্ত রেওয়ায়াত অনুयায়ী অর্থ হইতেছে বে নবী (সা) এর মাতাপিতাকে জীবিত করা ইহা এক প্রকার নৃতন জীবন দান করা। आর ইহা অসষ্বব নয়। यেমন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে সূর্य অন্ত যাইবার পর পুনরায় উদিত হইয়াছিন এবং আসরে নামায় পড়িয়া ছিলেন।

ইমাম তাহাবী বলেন— ‘⿰ূূর্य অন্তমিত হইবার পর উহার পুনরুদিত হইবার ঘটনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত’’ ইমাম কুরুুীী বলেন, ‘নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতার পুনর্জ্জौবিত হওয়া, যুক্তি ও শারীঅতー এই দিক্কের কোনো দিক দিয়াই অসষ্ভব নহে।’

তিনি আরো বলেন- ‘আমি ইহাও అনিয়াছি বে, আল্মাহ্ ত‘আলা নবী কব্রীম (সা)-এর চাচা আবূ তানেবকেও পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং তখন আবূ তালেব নবী কনীম (সা) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন।' आমি (-ইব্,্ন কাছীর) বলিতেছি, ‘৬পরোত রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়সমূহের কোন্নাটাই যুক্তি ও শরীীাত- এই দুই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসষ্ব নহে।

উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের সনদসমূহ সহীহ হইনে উহাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ সত্য ও সহীई হইবে। আল্ধাহ-ই অধিকতম জ্ঞনের অধিকারী।

হযরত ইবৃন্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন-' 'হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) ঢাঁহার মায়ের জন্যে ইস্ত্তেগৃফার করিতে চাহিলে আল্লাহ্ ত'আলা নিমোক্ত আয়াত নাযিল কর্রিলেনঃ

উক্ত আয়াতে আল্নাহ্ তাআালা নবী করীম (সা) কে তাহার মুশরিক মাতার জন্যে ইস্তেগุফার করিতে নিমেধ করিলেন। ইহাতে নবী করীী (সা) आরय করিলেন'ছयরত ইব্রাহীম (आ) স্বীয় মুশ্রিক পিতার জন্যে শে ইসৃতেগ্ফার করিয়াছিলেন।' ইহাত আল্লাহ্ ত'আলা নিম্নেক্ত আয়াত নাযিল করিলেন-

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আनী ইব্ন্ন আবূ তান্হা (রা) বর্ণনা কর্য়য়াছেনঃ হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন- মু‘মিনগণ তাহাদের মুশ্রিক আয্ীীয়দের জন্যে ইসৃতেগৃফার করিতেন। ইহাতে আল্gাহ্ ত'আলা নিল্নেক্ত আয়াত নাযিন করিলেন ः

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর তাহারা তাহাদদর মৃত মুশ্রিক আা্মীয়দের জন্যে ইসৃত্তেফার কর্রা পরিত্যাগ করিলেন। আল্মাহ্ ত'আলা মু‘মিনদিগকে জীবিত


কাতাদা (র) বলেন, ‘আমাদ匕র নিকট বর্ণিত হইয়াছছঃ এক্দা কিছ্ম সংখ্যক সাহাবী নবী করীী (সা)-এর নিকট আরয করিল- হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের বাপ-দাদাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ পতিবেশেীদের সহিত সদ্যবহার করিত, রক্তের সম্পর্কের आण্মীয়তকে মূল্য দিত ও উহাকে অাুট রাখিত, বন্দীকে মুক্ত কর্রিয়া দিত এবং আমানাত রক্ষা করিত। আমরা কি তাহাদের জন্যে ইসৃত্তে্যার কর্রিতে পারি? নবী করীম (স) বनिলেন, 'গা; তোমরা উহা করিতে পারো। আমি নিজে আমার কাছীর-৯ (C)
 ইব্রাহীম (আ) ত'হার পিতার জন্যে।’ ইহাতে আল্লাহ্ ত‘আলা নিম্নোক্ আয়াত্ময় नायिল कরিলেन :


কাতन! (त) অর্রা বানन, ‘আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াহে, নবী করীম (সা) বनिয়़ছছন, আল্গাহ্ ত'আলা আমার প্রতি এইর্রপ কত্খনি কথা অবতীর্ণ করিয়াছেন- যাহা আমার কানে প্ররেশ কর্য়য়া আমার অন্তরে বদ্ধমৃল হইয়া রহিয়াছে। আল্মাহ্ ত‘আলা আমাকে মৃত মুশ্রিরিকের জন্যে ইসৃত্তছফফার করিতে নিষেষ করিয়াছছন। তিনি আমাকে জনাইয়াছছন— ঝে ব্যক্তি ঢাহার মালের প্রয়োজনাতিরিক অংশকক দান করিबে, তহার জন্যে উহা কল্যাণকর হইবে এবং বে ব্যক্তি উহাকে দান

 করিবেন না’

সাজরী (র)..সफ্দদ ইবৃন্ন ज্জাবায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা একটি ইয়াহূদী মরিয়া গেল। তাহার একটি মুসৃলিম পুত্র ছিন। সে পিতার নাশের দাফन কার্ম্ অংশ প্রহণ করিল না। উক্ত घটনা হयরত ইবৃন্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বর্ণিত হইলে তিনি বলিলেন, ‘লোকটি যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন তাহার হেদায়াতের জনে; দু'আ ক্য! এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার লাশের দাফন কার্ব্র অংশ্র গ্রহণ করা তাহার মুস্লিম পুত্রের জন্যে কর্ত্য্য ছিন। অবশ্য তাহার মৃं্্যুর পর তাহার उবিষ্যৎ ভালো মন্দ অল্লাহ্ ত'আनার ইচ্ঘার উপর ছাড়িয়া দেওয়া-ই তাহার মুসনিম পুত্রের কর্তব্য।। অতঃপর হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) নিম্নোত্ত আয়াত তেল্নায়াত কरिय़ा धनाइलেনঃ وَمَا كَانَ

इযরত আनী (রা) হইতে ইমাম আবূ দাঊদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ভে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হযরত ইব্নে-আব্বাস (রা) উপরোক্ উক্তিকে সমর্থন করে। হযরভ আनী (রা) বলেন, আমার পিতা আবূ তালেব-এর মৃত্যু হইলে আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উর্পস্থিত হইয়া বলিলাম-‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার বৃদ্ধ পথলষ্ট পिত্ব্যের মৃত্যু হইয়াছে।' নবী কনীম (সা) বनিলেন, जুমি গিয়া তাহাকে দাফন করো। দাফন করিবার পর কোনো কथা না বলিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিও।’ অতঃপর রেওয়ায়াতের অবপিষৃংশ্ উল্লেণিত হইয়াছে। এত্দ্যতীত বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'নবী করীম (সা)-এর নিকট দিয়া তাঁহার চাচ আবূ তালেবের জানাযা যাইবার কালে

নবী করীম (সা) বলিয়াছিলে— হে চাচা! আমি আপনার রক্কের সম্পর্কের কর্তব্য পালন করিয়াছি। আমি আপনার সহিত রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছি।'

আতা ইব্নে রাবাহ্ (র.) বলেন, 'যাহারা আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করে, তাহাদের কাহারো সালাতে জানাযা পড়িতে আমি ককানোক্রমে অসম্মতি জানাইব না ; সে যদি ব্যভিচারে গর্ভবতী হাব্শী স্ত্রীলোক হয়, তথাপি না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ভিন্ন অন্য কাহারো সালাতে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই। আল্লাহ্ তাআলা বলেন : .


ইবনে জরীর (রা) ওয়াসিল (র)....হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেনএকদা আমি হযরত আবূ হোরায়রা (রা) কে বলিতে তনিলাম— ‘যে ব্যক্তি আবূ হোরায়রা ও তাহার মাতার জন্যে ইস্তেগ্ফার করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি রহ্মাত নাযিল করুন।’ ইহাতে আমি প্রশ্ন করিলাম— এবং তাহার পিতার জন্যে? তিনি বলিলেন না; কারণ, আমার পিতা মুশ্রিক থাকা অবস্থায় মরিয়াছে।'
 হইয়া গেল বে, তাহার পিতা আল্লাহ্, একজন শক্রু, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করা হইতে বিরত রহিলেন।' (তাওবা-১১৫)

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হयরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্রহীম (আ) তাঁহার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্র একজন শক্রু। (অতঃপর তিনি তাহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।) মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ হইতে উহার অনুর্দপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উবায়োদ ইব্নে উমায়ের এবং সাঈদ ইব্নে জোবায়ের (র) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন— 'কিয়ামাতের দিনে হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন স্বীয় পিতার মুখ মলিন ও বিষণ্ন দেখিবেন, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্তেগৃফার করা হইতে বিরত থাকিবেন । তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিবে— ‘হে ইব্রাহীম দুনিয়াতে আমি তোমার কথা অমান্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোমর কথা অমান্য করিব না।' হযরত ইব্রাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরय করিবেন— পরওয়ারদেগার! তুমি কি দুনিয়াতে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করো নাই যে, কিয়ামাতের দিনে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করিবেন না? আমার পিতার এই লাঞ্ছনা অপেক্ষা বৃহত্তর লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে? ইহাতে তাঁহাকে বলা হইবে— ‘হে ইব্রাহীম। পিছনে তাকাও।’ তিনি পিছনে তাকাইয়া দেখিবেন—‘একটি রক্তাক্ত যবহেকৃত প্রাণী পড়িয়া রহিয়াছে অর্থাৎ— তাঁহার পিতাকে

আল্লাহ ত'অলা খাটাশ বানাইয়া দিয়াছ্নে।' অতঃপর উহার পাখলি ধরিয়া উহাকে
 ইবุ木াহীম ছিন অধিক দু'অাকারী এবং てৃর্যশীী।"

সুফিয়ান সাজরী..... প্রমুখ হयরত ইব্নে মাস্টদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন :
 রাবীর মাধাল উক্ত শఁ্দের উপরোক্ত অর্থ বর্ণিত হইয়াহে।
 করিয়াছছন। র্তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) একস্থানে বসা ছিলেন। এই অবস্থা়


 ইমাম ইবূন্ন জর় হাতিমও উক্ত রেওয়ায়াতকে উপরোক্ত রাবী আবৃদূন হার্মীদ ইব্ন্ন বাহৃরাম হইঢু উপরোত্ত সনদদ বর্ণনা করিয়াছ্েন। তবে ইবৃন্ন আবূ হাতিম কর্থৃক বর্ণিত রেөয়ায়াতে উল্লেগিত হইয়াছ্ : ‘নবী করীম (সা) বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে
 দু‘আ করে।’ সাওরী (র) আবুল গদীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি ব্লেেন, একদা

 উমর ইব্রে শোরাহ্বীন, হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) প্রযুখ ব্যাখ্যাকারগণণ বলেন, "উহার অর্থ হইতেছে আল্লাহ্র বান্গাদের প্রতি দয়াশীন।’'

ইব্নে মুবারক (র).... হয়ুত ইব্ন্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি
 হযরত ইব্লে আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরুপ র্রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। সুজাহিদ এবং যাহহাকও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত ইব্ন্ন আব্বাস্, (রা)


 उওবাকারী মু‘মিন)।’ হयরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আওঝী (র) বর্ণনা
 হইতেছে মু মিন।' ইমাম ইব্ন্ন জারীরও অনুর্পপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আইমদ (র)....হয়ত উকবা ইব্নে আমের (র) হইढে মূসা বর্ণনা

 সাহাবী কুর্জান মাজীদ তেলাওয়াত করিবার কালে যখনই আল্লাহ ত'আলার নাম উচ্চারণ করিতেন, তथনই উচ্চেঃ্বরে আল্লাহ ত'আলার নিকট (কাক্কুটি-মিনতিসহকারে) দু'আ করিতেন।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইবিলে জারীরও বর্ণনা কর্য়াহেন।
 ত‘‘আলার পবিত্রতা ও মাহাষ্য্ বর্ণনাকারী)। ইবনে ওয়াহাব....আাবূ দারদা (রা) ইইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত৩াবে সকান বেলাহ 'তাস্বীহ


 ব্যক্তি- বে ব্যক্তি তাহার গোনাহের কথা স্মরণ হইলেই উহার জন্যে আল্লাহ ত'আলার
 ( গোপনে গোনাহ্ করিয়া ফেনিলে সে যদি আল্লাহ্ ত'অালার নিকট উহা হইতে গোপনে
 রেওয়ায়াতসমৃহ বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইব্ন জারীর (র)....হাসান ইবุন্ন মুসূলিম ইবৃন্ন বায়ান ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী অধিক পরিমাণে আল্লাহর যেকের ও তস্বীহ আদায় করিত। একদা নবী করীম (সা) এর নিকট তাহার বিষয় ঊत্লেখিত হইলে তিনি
 হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন—— একদা নবী করীম (সা) জনৈন সাহাবীর লাশ দাফন কর্রিয়া তাহার র্রহ্কে উল্দেশ্য করিয়া বনিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহহ্মত
 তুমি নিচ্য় কুর্জান মাজীদের অধিক তেনাওয়াতকারী হিলে।’

ঔ'বা (র)....হযরত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ ভিনি বনেন, জনৈক সাহাবী কা'বা, जাওয়াফ করিবার কানে আল্লাহ তাজালার নিকট দু'আ করিতেন

 আবূ यার গেফারী (রা) বলেন, একদা আমি রাब্রিতে বাহির হইয়া দেখি- নবী করীম
(সা) সেই সাহাবীর লাশ দাফন করিতেছেন। তাঁহার সহিত ঢখন মশাল ছিল। উক্ত রেওয়ায়াত হয়রতত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে মাত্র একজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহাকে ইমাম ইবุন্নে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

কা’ব আহ্বার হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তিনি বলেন, আমি ঞনিয়াছি, হয়রতত ইবৃরাহীম (আ) যখন দোযথের বিষয় উন্লেখ করিত্নে, ঢখন তিনি দোযখের আযাবের
 আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত ইব্ন্ন আব্বাস (রা) ইইতে ইব্নে জুরাইজ বর্ণনা
 অধিকারী।

 আয়াতাংণের পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেেনায় উহার উক্ত অর্থ হওয়া-ই সংগত ও স্বাভাবিক। আয়াতের পৃর্ববী অংশশ আল্নাহ্ ত'‘আলা হयরত ইবৃরাহীম (আ)-এর পিতার জন্যে তাঁহার ইসৃত্তগৃফার করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতের আলোচ্য जংশে আল্লাহ্ ত'অালা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত দু'আ করিবার কারণ হিসাবে
 ঢাঁহার পিত তাঁাকে আল্ধাহর উপর ঈমান আনিবার দোবে অনেক যব্র্রণা দিয়াছে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি স্বীয় পিতার জন্যে দু"আ করিয়াছেন। বস্থুতঃ তিনি ছিলেন অত্ত্ত সহিষ্ণ ও ক্ষমাশীল। আয়াতের আলোচ্য অংশে আল্লাহ্ ত‘আলা হযরুত ইব্রাহীম
 হयরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি তাঁহার পিতার দুর্ব্যবशার ও উৎপীড়ন আকাঙ্মা এবং এতদ্সত্ত্বেও তাহার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ইসৃত্তি্ফার করিবার প্রতির্রুতি প্রদানের বিষয় বর্ণিত ইইয়াছে :

—ইব্রাহীমের পিতা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার মাবূূগণ হইতে বীত-রাগ ও বীত-শ্পহ হইয়া রহিয়াছ? यদি তুমি ফিরিয়া না আসো, তবে আমি তোমাকে নিশয় পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দিব। আর আমাক্ক কয়টা দিন সময় দাও। (দেখো আমি তোমাকে কী করি।) ইবৃরাহীম বলিল আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি নিচয় স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আপনার জন্যে ইসৃতিগৃফার করিব। তিনি নিশ্চয় আমার প্রতি অতি দয়াশীল। (মারিয়াম-৪৬)

## (11) 

১১৫. आল্লাহ এমন নহে বে, তিনি কোন সস্প্রদায়কে পথ থ্রদর্শনের পর উহাদিগকে বিল্রাত কর্রিবেন- উহাদিগকে কী বিষয়ে ঢাকওয়া অবলম্বন করিতে ইইবে ইহা সুস্পষ্টক্রপে ব্যক্ত কর্যা পর্যষ্ত; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।
১১৬. আকাশমড্ডনী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ফমতা আল্লাহর এবং তিনিই জীবন দান কর্রেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমার কোন অভিভাবক নাই সাহাय্যকারীও নাই।

তাফ্সীর ঃ আায়াত্দয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ् তাআলা মানুষকে তাঁহার হেদায়াত ও রাহমাত ইইতে বঞ্চিত করিবার সহিত সম্পর্কিত নীতি ও হিক্মাত বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—আআল্লাহ্ কোনো জাত্কে হেদোয়াত ও রাহ্মাত হইতে বঞ্চিত করেন না-यতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহার নিকট হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্রের ঘৃণ্য স্বক্রপ সুশ্পষ্ট করিয়া ত়িলিয়া ধরেন। কোনো জাতির নিকট आল্নাহ ত'আলা হেদায়াতসহ রাসূন পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্রকে সুম্পষ্ট করিয়া দিবার পর यদি সে আল্লাহর হোয়াত প্রত্তাখান করে, তবে তিনি সেই জাতিকে হেদায়াত ও রাহ্মাত হইতে বঞ্চিভ করেন; অন্যথায় ন্হ। এইর্রপপ কোনো জাতি निজের ইচ্মায়ই গোমরাহ্ ও বিপথগামী হইয়া থাক্। এই অবস্থায় আল্মাহ যথন তাহাকে দোযখে নিক্ষে করিবেন, তখন আল্মাহর কার্য়ুর বিরুদ্ধে উপস্থপণোপভোগী কোনো যুক্তি তাহাদের নিকট থাকিবে না।'

এইর্পপে অন্য্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছ্ন :

আর সামূদ জাতি—তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়াছিনাম; কিন্ুু, তাহারা হেদায়াত অপেক্ণ অন্ধতৃকেই অর্থাৎ কুফ্রের পথকেই অধিকতরু পছন্দ করিল। (হা-মিম সেজদা-১৮)
 (র) বলেন, পৃর্ববর্তী আয়াতে আল্ধাহ ত'অালা মু'মিনদিগকে প্যু মুশরিকদের জন্যে ইসৃতেগেফার করিতে নিষেধ কর্রিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদিগকে সকন

পাপ কাজ ইইতে বিরত থাকিতে এবং সকন নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন। এখন যাহার ইচ্ছ, সে আাল্লাহ্ ত'আলার অদেশ মানুক আার যাহার ইচ্ঘ, সে তাঁহার আদেশ না মানুক।

ইমাম ইব্ৰে জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আান্ধাহ্ ত'আলা বनিতেছেন-হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের মৃত মুশ্রিরিক আv্মীয়দের জন্যে ইসৃতিগফার করিলেও আল্লাহ্ ত'অানা তজ্জন্য তোমাদিগকে তত্্ণণ গোম্রাহ ও পথ-র্র্ বনিয়া ফায়সালা করিবেন না-অতক্ষণ না তিনি তোমাদিগকে তাহাদের জন্যে ইসৃত্তি্ফার করিতে নিষেষ করেন এবং তোমরা তাঁহার নিষেধ অমান্য করিয়া তাহাদের জন্যে ইসุতিগৃফার করো; কারণ, কোনো কাজ আল্লাহ্ কর্ত্থক আদিষ্ না হওওয়া পর্যন্ত উशা নেক কাজ হয় না এবং কোনো কাজ তৎকর্তৃক নিষিদ্ধ না হఆয়া পর্যন্ত উशা বদ কাজ হয় না। বস্ততঃ শ্যে কাজের বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ হইতে আদেশ বা নিষেষ আলে নাই— বান্দা তাহা করিলে বা না করিলে সে আল্লাহর প্রতি অনুগত বা অবাধ্য কিছু-ই रश़ ना।

আয়াতদ্যের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা বলিতেছেন-'আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃহ্যু দেন। হে লোক সকল! তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ তিন্ন অন্য কোনো আপনজনও নাই আর অন্য কোনো সাহায্যকারীও নাই।’

ইমাম ইব্ন্ জারীর (র) বলেন, ‘আলোচ্য আয়াত দ্মারা আল্নাহ্ ত‘আলা সু'মিনদিগকে কাফিন্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে উদ্রুদ্ধ করিতেছেন। আয়াতে তিনি বলিত্তেেন—তোমরা আা্্াহ্র শক্রদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভয় পাইও না; কারণ, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক। তিনি সকন সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন আপনজনও নাই আর তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্নে আবূ হাত্মিম (র)...হযরত হাকীম ইব্ন্, হেযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদের মধ্যে বসা ছিলেন। এই जবস্থায় নবী করীী (সা) তহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা eনিতেছি তোমরা কি তাহা খनिতে পাইতেছ? সাহাবীগণ বলিলেন- आমরা কিছू ఆনিতে পাইতেছি না।' নবী করীম (সা) বলিলেন, নিচ্য় আমি আকাশের মচমচ শক্ খনিতেছি। আর উহার এই শব্দ করিবার কারণে উহাকে দোব দেওয়া যায় না। উহাত্ এইর্রপ এক বিঘাত স্থানও নাই—यেश্থানে কোনো ফেরেশ্তা সেজদারত অথবা দঔায়মান অবস্থায় তাসবীহ আদায়রত নাই। উহার প্রতি বিঘাত স্থানেই একজন ফেরেশ্ত্ত সেজ্দ্দারত অথবা দভ্ডায়মান অবস্থায় তাস্বীহ আদায়রত রহিয়াছছন।

কা’ব আহ্বার (র) বনেন, ‘পৃথিবীর প্রতিটি সুচ্যাগ্ পরিমাণ স্शানের দায়িত্ণে একজন করিয়া ফেরেশ্ত্ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ণাীী স্शানের সকল সংবাদ আল্নাহ ত'অালার নিকট পৌছছইয়া থাকেন। আর আকাশ্। অবস্शানকারী ফেরেশ্তাদরর সংখ্যা পৃথিবীর মৃত্তিকা-কণার সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর। আর বে সকল কেরেশৃত আল্লাহর আরশশকে বহন করেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ের উচচ্চাস্থি (الكعب) হইতে অস্থি-মজ্জার দূরত্ণ একশত বeসরের পथ।'

## (IIV)



১১৭. आল্লাহ অনুध্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যাহারা ঢাহার অনুগমন কর্রিয়াছিন সংকটকানে-এমন কি যখন ঢাহাদ্রর, একদনের চিত্ত বৈকন্যের উপক্রম হইয়াছিন। অতঃপর আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; তিনি উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বনেন-‘আানাচ্য আয়াত তবূকের যুক্ধের ঘটনা সম্বc্ধে নাयিল হইয়াহহ। সাহাবীগণ প্রচఆ খরা ও দুর্ভিক্ষের जবস্থায় রসদ ও পানির তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূককর যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।'

কাতাদা (র) বলেন, 'সাহাবীণণ প্রচঙ খরার মধ্যে এবং রুদের তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সিরিয়াতে তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিনেন।’ তিনি বলেন, আমাদ্রে নিকট বর্ণিত হইয়াছে বে, তাবূকের যুৰ্ধে সাহাবীগণ এইক্রপ তীব্র খাদ্যাजাবে পতিত হইয়াছিলেন বে, কখনো কখনো দুইজন সাহাবী মার্র একটা খেজুর দুই ভাগ করিয়া খাইয়া জীবন-ধারণ করিয়াছেন। আবার কখনো কখনো একদন সাহাবী মাত্র একটা থেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। তাহারা সকলে পালাত্রম্রে একজনের পর আরেকজন একটি মাত্র থেজুর চূষিয়া পানি পান করতঃ জীবন-ধারণ করিয়াছেন। তাহাদের এই তীব্র অতাবের কারণে আল্লাহ্ অ'আলা তাহাদের প্রতি সদয় ইইয়া তাহাদিগকে তাবূকে হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইবনে জারির (র)...হযরত আবদুল্নাহ, ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন-সাহাবীগণ ব্বে নিদারুণ কষ্টকর অবস্থায় তাবৃকের যুক্ধে গমন করিয়াছিলেন, এক্দা হযরত উমর (রা)-এর নিকট তৎসম্বক্ধে জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি বলিলেেন আমরা অত্যধিক গরমের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের यুক্ধে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে আমরা একস্থানে যাত্রা-বিরতি করিলাম। সেখানে














 ख़ নাई।'







 मान কतিলাन!

##  <br>   الرَّرِيْيُ

## o (119)

১১৮. এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সে পর্यন্ত না পৃথিবী বিষ্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলক্ধি করিয়াছিল সে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কোন আশ্রয়স্থল নাই, অতঃপর তিনি উহাদের প্রতি অনুগ্গহ পরায়ণ হইলেন, যাহাতে উহারা তাওবা করে। আन্লাহ ক্ষমাশীল, পরল দয়ালু।
১১৯. ছে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত रও।

ঢাফসীর ̊ ইমাম আহমদ (র)....হযরতত কা’ব ইব্নে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি নবী করীম (সা)-এর সাহিত তানূকের যুদ্ধে .না গিয়া তাহার বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন-আমি বদরের যুদ্ধে এবং তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীফ হই নাই। অন্য সকল যুদ্ধেই আমি তাঁহার সহিত শরীক হইয়াছিলাম। অবশ্য বদরের যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই, তাহাদের প্রতি আল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূরের তরফ হইতে কোনরপপ অসত্তোষ বা শাস্তি আসে নাই; কারণ, বদরের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এইরূপ্ যে, নবী করীম (সা) মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন কোরাইশের একটি কাফেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া। পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলমানদিগকে বদরের মুশ্রিকদের সশস্ত্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে नিপ্ত করেন। নবী করীম (সা)-এর হিজরত্তর পূর্বে পবিত্র মক্কার ‘আকাবা’য় রাত্রিকালে মদীনার যে কয়জন নব-দীক্ষিত মুসলমান নবী করীম (সা)-তথা ইসলামকে সাহায্য করিবার পক্ষে নবী করীম (সা-এর হাতে বায়‘আত করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের অন্যতম ছিলাম।

বস্তুতঃ উক্ত বায়'আতে শরীক থাকা এবং বদরের যুদ্ধে $\times$ ররীক থাকা-এই দুইটি কার্যের মধ্যে শেশোক্ত কার্যটি অধিকতর বিখ্যাত হইনেও আমার নিকট প্রথমোক্ত কার্यটি অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। যাহা হউক তাবূকের যুক্ধে আমার শরীক না হইবার ঘটনা এইঃ আমি যখন তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহহিয়াছিলান, তখন আমার আর্থিক অবস্থা যত সচ্ছল ছিল, ইতিপূর্বে কখন্না উহা সেইর্দপ সচ্ছল ছিল না। এই সময়ে আমি বাহন হিসাবে ব্যবহার্य দুইটি উটের মালিক ছিলাম। সাধারণতঃ নবী করীম (সা) यুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো স্থানের দিকে রওয়ানা হইতে চাহিলে তিনি উক্ত স্থানের নাম গোপন রাখিয়া পরোক্ষভাবে অন্য স্থানের নাম প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাবূকের যুক্ধে রওয়ানা ইইবার পৃর্বে তিনি সকলের নিকট স্বীয় গন্তব্যস্থলের নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন। যেহেতু তাবূকের যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল অত্যন্ত গরমের কাল, এবং সফরটি ছিল অনেক দূরের সফর এবং শত্রু-পক্ষের

লোকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী, তাই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্যে সাহাবীদিগকে যথ্থে সময় দিয়া বেশ পূর্বেই তাহাদের মব্যে উক্ত যুদ্ধে যাইবার বিষয়ে ঘ্যেষণা প্রচার করিলেন।

নবী কন্মীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুক্ধে যোগদানকারী মুসনমানদের সংখ্যা এতো বেশী ছিল বে, কোন তালিকা বহিতেও তাহাদের নাদ্রে তালিকা লিখিয়া রাখা কাহারো পক্ষ সষ্ববপর ছিন না। এমতাবস্शায় কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে না গিয়া গোপনে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে চাহিনে তাহার বসিয়া থাকিবার বিষয়টি আল্নাহ্ ত'জালার তর্র হইতে আগত ওইীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপাঁ়্ে নবী করীম (সা)-এর জানিবার সষ্ভাবনা খুব কম ছিল। এদিকে যুক্ধে যাইবার কানটি ছিন প্রচড্ভ গ্রীশ্মের কাল। আবার এই সময়টি ছিন মদীনায় ফল পাকিবার সময়। আর আমার কথা? আামি ছিনাম জরাম-প্রিয় লোক।

উপরোল্লোখিত অবস্থায় নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ তাবূক্কের যুক্ধে যাইবার জন্যে প্রস্তুত্ অ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমি যুব্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সং্পহ করিবার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় বাড়ী হইতে বাহির হইতাম; কিত্ু প্রয়োজনীয় কোেো কিছू সণ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরর ফিরিতাম। ভাবিতাম—আমি ইচ্মা করিলেই বে কোনো সময়ে তাফ্কণিকডাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সং্্রহ করিতে পারিব—এইর্রপ সংগতি আমার রহিয়াছ্; অতএব, বিলম্ধে ক্ষতি কী? এইর্পপ ভাবিয়া आমি যুর্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সং্ৰহ করিতে বিলম্ব করিলাম। এদিকে অন্যান্য লোক যুc্ধে যাইবার জন্যে প্রল্যোজনীয় দ্রব্যাদি সং্পহ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। একদিন সকাল বেলায় সাহাবীগণকে সঙ্গ লইয়া নবী করীম (সা) তাবৃকের যুঢ্ধে রওয়ানা হইলেন। आমি তখনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সश্প্রহ করি নাই। ভাবিলাম-দুই একদিন পরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সং্থহ করতঃ রওয়ানা হইয়া মুসূলিম বাহিনীর সহিত পথে মিলিত হইব। নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার পরের দিন সকানে প্রত্যোজনীয় দ্রব্যাদি সং্থহ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইনাম। কিত্হু কোন্না কিছ্ম সং্পহ না করিয়াই সক্ষ্যায় ঘরে ফিরিলাম। পরের দিন এক-ই ঘটনার পুনরাবৃত্তি घটিন। এইরূপে কয়েকদিন চলিন। ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে নইয়া বহুদূর চনিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদ্দের সহিত আমার মিলিত হইবার সুভ্যো প্রায় চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম ‘এখন রওয়ানা হইয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিনিত হই। আহা! यদি তাহ করিতাম! खু্রু ভাবিলাম; উহাকে কার্ভ্রে পরিণতত কর্রিলাম ना। বাজারে গিয়া দেখিতাম মুনাফিকগণ এবং অসমর্থ মুমিনণণ-আাল্নাহ্ ত'অানা याহাদিগকে তাহাদের অসংগতি ও অসামর্থ্থ্রে দর্নন যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া थाকিতে অনুমতি দিয়াছেন- ছাড়া অन্য কেহ যুক্ধে না গিয়া বাড়ীত বসিয়া থাকে নাই। দেখিতাম আর মনে মনে নজ্जিত ও দুঃशिত ইইতাম। এদিকে নবী করীম (সা) যুক্ধে রওয়ানা হইবার পর তাবূক্কে ময়দানে পৌছিবার পৃর্বে আমার সম্বক্ধে কাহারো নিকট

কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। जাবূকে পৌৗছিয়া তিনি মুসলমানদের মধ্যে উপবিষ্ঠ थাকা जবস্থায় তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন-কৗবা ইব্নে মালেককে দেখিতেছি না বে। সে যুদ্ধে আগমন করে নাই? বানূ সালাযা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলিল-‘‘হে আল্মাহর রাসূল! আরাম-থ্রিয়ত তাহাকে গৃহে ধরিয়া রাখিয়াছে।’ হযরত মাঅায ইব্নে জাবাল (রা) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তুমি তাহার সম্বন্ধে একেবারেই ভ্রান্ত কথা বলিয়াছ। অতঃপর তিনি (হयরত মা‘আय ইব্নে জাবাन (রা)) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন‘হে আল্লাহর রাসূন! আমরা কা’ব ইব্নে মালেকের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখি নাই।’ নবी করীম (সা) ఆધ্ৰ ऊনিলেন; কিছু বলিলেন না।

एযরত কা’বা ইব্নে মালেক (রা) বলেন—অতঃপর একদিন তুনিলাম নবী করীম (সা) তাবূক্কের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমার মন উদেগাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম— নবী করীম (সা)-এর যুদ্ধ ইইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাঁহার নিকট মিথ্যা উজর ও বাহানা পেশ কর্যিয়া তাহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিব। এই বিষয়ে আমি আমার সকন বুদ্ধিমান আণ্মীয়ের নিকট হইতে বুদ্ধি লইলাম। একদিন Жুনিলাম নবী করীম (সা) মদীনার একেবারেই নিকটে পৌছিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে जামার মন ইইতে সকন মিথ্যা ফन্দী-ফিকির দূর হইয়া গেল। ভাবিলাম— কোনো মিথ্যাই আমাকে নবী করীম (সা)-এর অসন্তোষ হইতে বাচাইতে পারিবে না। সিদ্ধান্ত করিলাম-‘আমি তাহার নিকট সত্য কথা বলিব।’ এক সময়ে নবী করীম (সা) মদীনায় প্পৗছিনেন। নবী কর্রীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সফর হইতে ফিরিয়া আসিনে প্রথমম মস্জ্রিদে প্রবেশ করতঃ দুই রাকা‘অত সালাত আদায় করিতেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার জন্যে লোকদিগকে নইয়া মসিজিদে বসিতেন। অভ্যাস অঅনুযায়ী মসৃজিদে দুই রাকা‘আত সানাত আদায় করতঃ তিনি যখন লোকদিগকে লইয়া মস্জিদে বসিনেন, তখন যুদ্ধে না-যাওয়া লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আল্নাহর কসম করিয়া করিয়া নিজেদের যুৰ্ধে না যাইবার পক্ষে মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিন আশির কিছু উপর। তাহারা এক এক করিয়া নবী করীী (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতেছিন এবং তিনি তাহাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহদের জন্যে ইসতিগ্ফার করিতেছিলেন আর. তাহাদের অন্তরের অবস্থার বিচারের ভার আল্লাহ ত'আলার উপর ছাড়িয়া দিতেছিলেন। এক সময়ে আমার পালা আসিল। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সালাম প্রদান করিলে তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া অসন্তোষ-মিশ্রিত মুচ়কি হাসি হাসিলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন—‘এদিকে আসো’ আমি ষীরে হাটিয়া তাঁহার সম্মুথে উপস্থিত হইয়া বসিয়া পড়িনাম। তিনি আমাকে বলিলেন-তুমি কেন্ যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলে? তুমি কি যুক্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি উট খরীদ করিয়াছিলে না? আমি আরय করিলাম—‘‘ে আল্লাহ্ রাসূল! আমি অপনার সমুথে না বসিয়া यদি কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তির সশ্মুথে বসিতাম,

তবে দেথিত্ন-আমি একটি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া ঢাহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে মুক্ত কর্য়া লইতাম। আর উহার ব্যেগ্যতও আমার মধ্যে রহিয়াছে; কারণ, আমি একজন তর্ক-বিশারদ ব্যক্তি। কিন্ুু আল্লাহর কসম! আমি ভাবিয়াছি- আমি আজ আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিলেও আল্লাহ ত'আনা আপনাকে আমার উপর অসత্তুট্ট কর্রিয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তর্, আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিলে আপনি বিনা কারণণ আমার যুচ্ধে না যাইবার কারণে আমার প্রতি অসন্তুট হইনেেও আল্নাহ ত‘অলা আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্যে পুরক্কৃত করিবেন।’ আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর বা অসুবিধা ছিন না। আল্লাহর কসম! যখন आমি आপনার সজ্গে যুক্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াযছিলাম, তখন যতটুকু ঋামেলাযুক্ত ও সหতি-সম্পন্ন ছিলাম, ততটুকু ঝামেলামুক্ত ও সর্গতিসস্পন্ন ইতিপৃর্বে কशনো ছিলাম না।' নবী করীম (সা) বनिলেন-‘‘ই ব্যক্তি সত্য কथা বनिয়াছে। আম্ছ; তুমি যাও। আল্লাহ ত'আলার তোমার বিষয়ে কোন ফায়সালা না দেওয়া পর্যন্ত তুমি অপপক্ষা করো। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলাম। আমার সক্x বানূ-সালামা গোত্রের একদল লোক উঠিয়া আসিল। তাহারা আমাকে বनिতে লাগিল—"আল্লাহর কসম আমাদের জানামতে তুমি এই গোনাহৃটি করিবার भূর্বে কোন গোনাহ্ করো নাই। তোমার গোনাহ্ মা'আফ হইবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর তোমার জন্যে ইস্তিগফার করাই তো যথেষ্ট ছিন। তুমি কেন যুক্ধে না যাওয়া অন্য লোকদের ন্যায় মিথ্যা ওজর নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করিলে না? এইরূপে তাহারা আমাকে তিরক্কার করিতে থাকিন। তাহাদের তিরক্কারের আতিশব্যে একবার আমার মনে ইচ্ম জাগিন ফিরিয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট বলি—আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি। প্রকৃত্পক্ষে ওজর ও অসুবিধা থাকিবার কারণেই আমাকে যুক্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া খাকিতে হইয়াছিল।' পরক্ষণে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—-অन্য কেহ কি আমার অবস্থার অনুন্রপ অবস্থায় পতিত হইয়াছছ? তাহারা বলিল—হা आর্রা দুইটি লোক তোমার অবস্থার অনুর্রপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আর তুমি নবী কনীম (সা)-এর নিকট যাহা বলিয়াছ, তাহারাও তাহার নিকট তাহাই বলিয়াছে। নবী করীম (সা) তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাদিগকেও তাহাই বলিয়াছেন।’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা? তাহারা বলিল-‘তাহাদের একজন হইতেছে ‘‘ুরারা ইব্নে রাবী’ আমেরী
 ব্যক্ত্দ্য় ছিলেন নেককার লোক। তাহারা বদরের যুদ্ধে শর্রীক ছিলেন। তাহার্দের মধ্যে আমার পক্ষে অনুসরনীয় তণ ছিন। তাহাদের নাম అনিয়া আমি সত্যের উপর দৃए় থাকিবার জন্যে সিদ্ধান্ত কর্রিলাম।

এদিকে নবী করীম (সা) যুক্ধে-না-যাওয়া নোকদ্রের ম্্য হইতে আমাদের তিনজনের সহিত বাক্যনাপ করিভে সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহাত তাহারা আমদদর সহিত বাক্যানাপ করা বধ্ধ কর্রিয়া দিলেন। তাহারা আমাদের ব্যাপারে আর পৃর্বের ‘তাহারা’ রহিনেন না। এই অবস্থায় পরিচিত পৃথিবী আমার নিকট অপরিচিত মনে হইতে নাগিল। এই অবস্থ পঞ্টাশ দিন ধরিয়া চলিল। আমার সभীদ্দয় একেনার-ই মুষড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না বাড়িতে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত্নে। আর আমি? আমি ছিলাম তিনজনের মধ্যে অধিকতম শক্ত ও সহিষ্ণু। আমি সকলের সহিত জামাআতে সালাত আদায় করিতাম এবং বাজারেও यাইতাম, কিন্ুু কেহ্-ই আমার সহিত কথা বনিত না। নবী করীম (সা) সাनাত আদায় করিবার পর ষখন সাহাবীদিগকে নইয়৷ বসিতেন, তখন আমি তাঁহার সন্মুথ্থ উপস্থিত হইয়া ঢাহাকে সানাম প্রদান করিতাম এবং লক্ষ্য করিতাম—তিনি আমার সালামের উত্ত্র দিবার জন্যে পবিত্র ওষ্টাধর নাড়াইতেছেন কি না। आবার आমি নবী কনীী (সা)-এর নিকটবত্তী ছইয়া সালাত আদায় করিতাম এবং (তিনি আমার দিকে তাকাইতেছেন কিনা আর তাকাইনে কীক্রপ দৃEিতে তাকাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্যে সানাত আরণ্ভ হইবার পূর্ব্র) সত্তর্পণ তাহার প্রতি তাকাইতাম। নবী কনীম (সা) আমার প্রতি তাকাইতেন; কিন্নু, আমাকে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে (অর্থাৎচোেের কোণা দিয়া তাকাইতে) দেখিলে-ই তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া নইতেন।

আমাদের প্রতি অন্যান্য মুসনমানের উপরোক্ত বয়কট দীর্ষদিন চলিবার পর যথন উহা आমাদের নিকট অত্ত্ত অসহনীয় হইয়া উঠিন, তখन একদিন आমি আমার চাচাতো ভাই আবৃ কাতাদা-এর (ফনের বাগানের) দেওয়ান টপকাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইনাম। সে ছিন আমার অতি প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সাनাম দিলাম; কিন্ুু, সে আমার সাनামের উত্ত্র দিল না। আমি তাহাক্ক বলিলাম-‘হে আবূ কাতাদ!! आমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি-তোমার कि জানা নাই শে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূনকে ভানবাসি।' आবূ-কাতাদা আমার কथার কোনো উত্তর দিল না। आমি আমার কथার পুনরাবৃত্তি করিলাম! এবারও সে কোনো উত্তর দিল না। आমি তৃতীয়বার তাহাকে আन्नाহূর কসম দিয়া পূর্ব্বেক্ত প্রশ্ন করিলে সে বলিল—আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূন-ই এ সম্বক্ধে অধিকতম উত্অরূণপ অবগত রহিয়াহেন ।' তাহার কথায় আমার চক্ষুদ্য় হইতে অশ্রু ঋরিতে লাগিল। आমি পুনরায় দেওয়াল টপকাইয়া মন-মরা অবস্থায় তাহার নিকট ইইতে চলিয়া আসিলাম।

উপররাক্ত অবস্থ চলিতে থাকাকালে একদা আমি মদীনার বাজারে গেলাম। বাজারে
 ব্যবসায়ী খাদ্য-শস্য বিক্রয় করিবার উफ্mশ্যে মদীনার বাজারে আসিয়াছিন। সে

লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেিল—কা’ব ইব্ন্ন মালেক নামক লোকটি কে? লোকেরা আমার প্রতি ইপিত কর্রিয়া তাহাকে বলিল-‘‘্৫ হইতেছে কাব ইব্নে মালেক। লোকটি আমার নিকট আসিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিন। পত্রখানা
 জানিতাম। পড়িয়া দেখিলাম উহাতে निখিত রহিয়াছেঃ ‘আমি জানিতে পার্রিনাম—আপনার অধিকর্তা আপনার প্রতি অবিচার কর্রিয়াছে। আল্লাহ আপনাকে ঢুচ্হ অথবা ধ্ঞংস-কর পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই। আপনি আমাদের কাছে চনিয়া আসুন। আমরা আপনাকে সহায়তত প্রদান করিব।’ ভবিলাম-‘'ইহা আরেকটি পরীক্ষা।’ আমি উহাকে চুলায় নিকেপ কর্রিয়া পোড়াইয়া ফেলিলাম।

উপরোল্লোথিত অবস্থায় পঞ্চাশ দিনের মধ্য হইতে চল্নিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর নবী করীম (সা)-এর তরফ হইতে জনৈক সংবাদদাতা আসিয়া আমাকে বলিল-‘'নীী করীম (সা) তোমাকে তোমার ন্র্রীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-আমি কি তাহাকে তালাক দিব? না কী করিব? 'সে বলিল-‘না; তুমি তাহাকে তানাক দিওনা; বরং তাহার নিকট হইতে দূরে থাকো।' ওদিকে নবী করীম (সা) আমার সभীদ্য়র প্রতিও অনুরূপ আদেশ পাঠাইলেন। আমি আমার শ্রীকক বলিলাম-'ডুমি তোমার বাপ-ভাই-এর নিকট চনিয়া যাও। যতদিন आল্gাহ ত'‘আলা आমার বিষয়টি সম্বক্ধে কোনো ফায়সালা না দেন, ততদিন তুমি তাহাদের নিকট অবস্থান করো।' আমার সभী হেলান ইবৃন্ন উমাইয়া-এর প্রী নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া বনিল—হে আল্লাহর রাসূল! आমার স্বামী হেনাল একজন দুর্বন বৃদ্দ লোক। তাহাকে সেবা করিবার মতো অন্য কেহ নাই। আমি তাহাকে লেবা করিতে পারি কি? নবী করীম (সা) বলিলেন-पুমি তাহাকে সেবা করিতে পারো; তবে সে তোমার সহিত সংপম করিতে পারিবে না। হেলালের ন্ত্রী বলিল—আল্লাহ্র কসম! সে এতোই দুর্বল ভে, তাহার নড়-চড়া করিবার ক্মুতও প্রায় লোপ পাইয়াছে। আল্লাহর কসম! তাহার প্রতি আল্লাহর তর্য হইতে বে দিন শাস্তি আরোপিত হওয়া আরষ্ঠ হইয়াহে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে কাঁদিত্তেছে আর কাঁদিতেছে।' এই সং্বাদ খননিয়া আমার পরিবারেরের কেই কেহ আমাকে বনিল-ননবী করীম (সা) হেনালের প্রীকক তাহার (হেনালের) সেবা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। पूমিও তোমার ন্仑ীর জন্যে তোমার সেবা করিবার অনুমতি লইয়া আস। আমি বলিলাম—"আল্नाহ्त কসম! आমি নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি आनिতে যাইব না। आমি নবी করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি আনিজ্ত গেলে তিনি কী বলিবেন, তাহ জানি না; কারণ, আমি একজন যুবক লোক।

উপরোত্ত অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল। আমাদের প্রতি অন্য মুসনমানদের বয়কটের মোট পঞ্চাশ দিন বে দিন পূর্ণ হইল, সেই দিনের পরের দিন সকালে আমি

আমার একটি ঘরের ছাদের উপর দাঁ়াইয়া ফজরের সালাত আদায় করিলাম। এই সময়ে আমরা কীক্রপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম, উशা স্বয়ং আল্লাহ ত'আলাই তাঁহার কালামে-পাকে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশষ্ত পৃথিবী আমাদের জন্যে সংকীর্ণ হইয়া িিয়াছিল এবং আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের নিকট সংকীর্ণ ও অসহনীয় হইয়া গিয়াছিলাম। সালাত আদায় করিবার পর আমি অত্ত্ত বিষণ্ন মনে বসিয়া রহিয়াছি। এমন সময় ఆनिতে পাইনাম—'সালা’ ( উচচচঃ্বরে চিeকার করিয়া বনিতেছে-‘‘হে কা’ব ইব্নে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।’ ऊনিয়া আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম। বুবিলাম আা্নাহ্ ত'আলা আমাদের তওবা কবৃল করিয়াছেন এবং আমাদের দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছেন।' অল্পক্ণণ পর জানিতে পারিলাম—‘নীী করীম (সা) ফজরের সালাত লেষ করিবার পর আমাদের বিষয়ে লোকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন বে, আল্লাহ ত'আলা আমাদের তওবা কাবূল করিয়াছেন।' লোকের্যা সুসং্বাদ লইয়া আমাদের নিকট ছুট্যিয়া আসিন। একটি লোক ঘোড়া দৌড়াইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে সুসংবাদ দিল। ভে লোকটি পাহাড়ের উপর চড়িয়া ডাকিয়া আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিন, সে আমার নিকট আসিল নিজ পায়ে দৌড়াইয়া। অশ্বরোহী সুসংবাদ-বাহক লোকটির আমার নিকট পৌছিবার পর। ভেহেরু সর্বপ্রথম তাহার সুসংবাদ-বাহক আওয়াযাট-ই আমার কানে পৌছছ্য়াছিন, তাই তাহার প্রতি সত্ুুষ্ট হইয়া আমি তাহাকে নিজের পরিষানের দুইখানা বস্ত্র প্রদান করিলাম। আল্লাহর কসম! সেই সম<়ে উক্ত বম্শ্র দুইখানা ভিন্ন প্রদান করিবার মতো অন্য কিছু আমার নিকট ছিন না। आমি অন্যের নিকট হইতে দুইখানা বস্ত্র ধার নইয়া উহা পরিধান করতঃ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইবার উল্mশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথথ লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ দিতে লাগিন। তাহারা বনিতে লাগিল—‘আল্নাহ তোমার তওবা কবৃল করিয়াছুন—তজ্জন্য আমরা তোমাকে মুবারকবাদ দিতেছি।' মস্জিদে-নবুবীত পৌছিয়া দেথি নবী করীম (সা) সাহাবীগণ পরিবৃত হইয়া মস্জিদে উপবিষ্ঠ রহিয়াছেন। সর্ব্রথম তাল্হা ইবৃন্ন উবায়ুদ্নাহ্ দ্রতত্বণে আমার দিকে অগ্থসর হইয়া আমার সহিত মুছাফাহা করিল এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাইন। আল্লাহ্র কসম! মুহাজিরদের মধ্য ইইতে সে ছাড়া সে অন্য কেহ আমার দিকে जগ্গসর হইন না। রাবী বলেন ‘হযরত কা’ব ইব্নে মালেক (রা) তাঁার প্রতি হয়রত তালহ ইব্নে উবায়ুদ্ধাহ্ (রা)-এর উপরোক্ত আচরণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরণ করিতেন।' হयৃরত কা’ব (রা) বলেন-আমি নবী করীম (সা)-কে সালাম প্রদান করিলে তিনি বলিলেন—‘তোমার মাত তোমাকে প্রসব করিবার দিন ইইতে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তুমি যত কন্যাণ লাড করিয়াছ, উহাদের মধ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতম কন্যাণের সুসং্বাদ গ্রহণ করো।' এই সময়ে খুশীীতে নবী করীীম (সা)-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্qী

কাছীর-১১(৫)

ইইয়া উঠিয়াছিন। আমি আরয করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূন! এই সুসংবাদ কাহার তরফ ইইতে? আপনার তরফ হইতে? না আল্লাহ্ ত'অালার তর্ হইতে? নবী করীম (সা) বনিলেন-‘ন’’ আমার তরফ হইতে নহে; বরংং আল্লাহ্ ত‘আলাার তর্যফ ইইতে।’ উল্লেখয়োগ্য বে, নবী করীম (সা) যখন কোনো কারণে খুশী হইতেন, তখন উহার চিছ্হ তাঁহার চেহারা মুবারকে ফুটিয়া উঠিত। এইর্রপ সময়ে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক একখন্ড চন্দ্র বলিয়া মনে হইত। যাহা হউক—আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুথে বসিয়া পড়িয়া আরয করিলাম—‘হে আল্লাহর রাসুূ। আমার তওবার একটি অংশ এই হইবে ভে, আমি আমার সমুদয় মান আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের পথে সদকা করিয়া দিব।’ নবী করীম (সা) বনিলেন-‘‘েোমার মালের সম্পূর্ণীুকু সদকা না করিয়া উহার একাংশ নিজের কাছে রাখিয়া দাও। উহা-ই তোমার জন্যে কন্যাণকর কাজ হইবে।' আমি আরय করিলাম-হে আল্লাহর রাসূল! খয়বারের যুক্ধে আমি বে গনীমাত লাভ করিয়াছিলাম, ওધু উহাই আমি নিজের জন্যে রাখিব। आমি আরো আরय করিলাম-‘হে আল্লাহর রাসৃন! আমার সত্যবাদীতার কারণণ-ই আল্লাহ্ তাআলা আমাকে (দোयখের মহা শাা্তি হইতে) মুক্তি দিয়াছেন; অতএব, আমার তওবার আরেকটি অংশ হইবে এই বে, আমি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথ্থা বলিব না।’ হযরত কা’ব ইব্ন্ন মালেক (রা) বলেন—'নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার পর হইতে এ পর্যর্ত সময়ের মধ্যে কথনো আমি মিথ্যা কথ্থা বলি নাই। आর আল্ধাহ্ তাজানা আমার সত্যবাদীতার বিনিময়ে আমাকে যত উত্তম পুরক্কার প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতম উত্তম পুরক্কার অন্য কোনো মুসলমানকে তাহার সত্যবাদীতার জন্যে প্রদান করিয়াছেন—এইর্রপ কথা আমার জানা নাই। আশা করি—আল্নাহ़ ত‘আলা আমাকে যতদিন দুনিয়াতে বাচাইয়া রাখিবেন, ততদিন মিথ্যা বলা হইতেও বাঁচাইবেন।

হযরত কা’ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন, আমাদের উপরোল্লোখিত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত-সমূহ নাযিন করিলেন ।


হযরত কা’ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন, আমার মুসলমান হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যত নি'আমাত নাযিন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেইদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার সত্যকথা বলা-ই হইতেছে আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম নি‘আমাত। সেইদিন आমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্যকথা না বলিলে যাহারা মিথ্যা কথ্থা বলিয়াছিন, তাহাদের ন্যায় ধ্ঞং হইয়া যাইতাম। সেইদিন যাহারা নবী করীম
(সা)—এর নিকট মিথ্যা কথ্া বলিয়াছিন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের জন্যে এইক্রপ জঘন্য কুপরিণণি নির্ধারিত কর্রিয়া দিয়াছেন- যাহার সমতুল্য কুপরিণতি অন্য কাহারো জন্যে নির্ধারিত করেন নাই। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআनা বनिয়াছেনঃ

—তোমরা তাহাদদর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহারা অচিরে-ই তোমাদের নিকট আল্লাহর কসম করিবে—यাহাতে তোমরা তাহাদের কার্यকে নিন্দা করা হইতে বিরত থাক। (তাহা-ই করো।) তোমরা তাহাদের কার্यকে নিন্দা করা হইতে বিরত
 উহা তাহাদের কার্থ্রে ফল। তাহারা তোমাদের নিকট আল্লাহ্র কসম করে যাহাতে তোমরা তাহাদের প্রতি সত্তুষ্ট হও। তোমরা তাহাদের প্রতি সতুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ এই পাপাসক্ত জাতির প্রত সত্তুষ্ট হইবেন না।) (তাওবা-৯৫)

হয়রত কা’ব ইব্ন্ন মালেক (রা) বলেন—"ভে সকল মিথ্যাবাদী লোক আল্মাহ্র কসম কর্রিয়া নিজেদের কার্যের পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিয়াছিন এবং নবী করীম (সা) তাহাদের মিথ্যা ওজর ও বাহানা বিষয়ে কবূল করতঃ তাহাদের নিকট ইইতে বায় আত গ্গহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্যে ইসุতিহุফার কর্যিয়াছিলেন, আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের বিষয়ে তাৎ্মণিকভাবে ফায়সানা প্রদান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ—তাহাদের নিফাক ও মিথ্যাবাদীতার কারণণ আল্লাহ্ ज'আলা তাহাদের জন্যে স্বীয় গযব ও অসন্তোষ নির্ধারিত করিয়াছিলেন।) পক্ষান্তরে, তিনি আমাদের তিনজনের বিষয়ের ব্যাপারে কোনরূপ তাঙ্ষণিক ফায়সানা প্রদান না করিয়া উহাকে বিলম্বিত ও ঝুলন্ত করিয়া রাথিয়াছিনেন।
 হইতেছে-‘যাহাদের বিষয়ের ফায়সানা ঝুল্ত্ত ও বিলম্বিত কর্রিয়া রাখা হইয়াছিল’।
 শক্কের অর্থ হইর্তেছে-‘যাহাদিগকে বাড়़ীতে বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—তাহারা। উক্ত আয়াতে উপরোল্লেথিত মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের বিষয় বর্ণিত হইয়াহ্।"

ঊপরোক্ত হাদীস সর্ব-সম্সতর্রাপ সহীহ। ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুস্লিমও উহাক্ক উপরোক রাবী যুহ্রী (র) হইতে উপররোক্ত অতিন্ন উর্ধ্রত্ন সনদদ বর্ণনা
 আয়াতের ব্যাখ্যা অত্ত্ত সুদ্দর ও সুবিস্তারিতত্রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব-বুগীয় একাধিক তাফ্সীরকার হইতেও আলোচ্য আয়াত্রে উপরোক্ত্রপ তাফ্সীীর বর্ণিত হইয়াছে। আ'মাশ (র)...হयরত জাবের ইব্নে আব্দূন্নাহ (রা) হইতে আলোচ জায়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছ্ছেঃ হযরত জাবের ইবৃনে আবৃদুল্নাহ (রা) বলেন
 মালেক; হেনাল ইব্রেন ঊমাইয়া; এবং মুরারা ইব্নে রবী’। উহারা তিনজনই আনসারী সাহাবী ছিলেন।' মুজাহিদ, যাহ्হাক কাতাদা এবং সুদ্দীসহ এক্দল তফ্সীরকারও অনুর্রপ কথা বলিয়াছেন। তবে তাহারা সকলেই তৃতীয় সাহাবীর নাম ‘রুরারা ইব্নে

 বলিয়া এবং কোনো কোনো রেওয়ায়াতে 'মুরারা ইব্নে রবী’ ( ( বলিয়া উল্লেথিত হইয়াছে। যাহ্হাক হইতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াত্তে আবার তাহার নাম মুরারা ইব্নে রবী’ (
 উল্লেখিত হইয়াছে। উহাই সহীহ ও সঠিক। আরেকটি কথা এ ছ্থে উল্লেখযোগ্য। উহা এই বে, উপরে বর্ণিত রেওয়ায়াত্তের একস্থানে উল্লেথিত হইয়াছে বে, হযৃরত কা’ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন ‘লোকে আমার নিকট দুইজন বদরী (বদরের যুক্ধে যোগদানকারী) সাহাবীর নাম উল্লেय করিল।' উহা কাহারো কাহারো মতে রাবী যুহ্রীর ভ্রান্ত উক্তি। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তিনজন সাহাবীর মধ্য হইতে কাহারো বদরী সাহাবী হওয়া প্রমাণিত নহে। আল্লাহৃ-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হয়রত কা’বা ঈব্নে মালেক এবং তাঁহার সभীদ্য় নবী করীম (সা)-এর নিকট কোন্নার্পপ মিথ্যা ওজর পেশ করিয়াছিলেন না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উক্ত সত্যবাদীতার কারণে-ই তাহাদের গোনাহ মাআআফ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্ততঃ সত্যবাদীত হইতেছে মু'মিন্নে মহামৃল্যবান ধন। উহা তাহার জন্যে আল্লাহ্ ত'আনার নি'আামাত, রহ्মাত ও মাগক্ষেরাত বহন করিয়া আনিয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতদ্বল্যের প্রথম আয়াত্ আল্লাহ্ তাজালা নিজেদের সত্যবাদীতার কারণে হযরত কা’ব প্রমুখ ব্যক্তিগণের ঢাঁহার মাগফেরাত লাভ করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে মু মিনদিগকে সত্যবাদীতার ঞ্ণে ঔণাबিত হইতে আদেশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত আবদুল্নাহ (ইব্নে মাসৃউদ) (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছ্েন, তোমরা সত্যবাদিতাকে

আকড়াইয়া ধরো; কারণ, সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কাজের দিকে লইয়া যায় আরর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ সত্য কথা বলে এবং পুনঃ পুনঃ সত্যবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্ তা‘আলার খাতায় ( হইতে দূরে থাকো; কারণ, মিথ্যাবাদিতা মানুষকে পাপ-কার্যের দিকে হইয়া যায় আর পাপ-কার্য মানুষকে দোযখের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ মিথ্যা কথা বলে এবং পুনঃ পুনঃ মিথ্যাবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্ তা‘আলার
 এবং ইমাম মুসָলিমও বর্ণনা করিয়াছেন।

ওবা (র)...হयরত আবদুল্নাহ ইব্নে মাস্ঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, 'মিথ্যা কথাকে শ্রোতার নিকট সত্য কথা হিসাবে প্রতীয়মান করিবার উশ্দেশ্যেও মিথ্যা কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে আর আনন্দ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা কথা বলা জায়েय বা হালাল নহে।' অতঃপর হযরত আব্দুল্নাহ্ ইব্নে মাস্উদ (রা) তाशার সঙ্গীপিকক আয়াত তেলাওয়াত কর্রিয়া তনাইয়া বলিয়াছেন-উক্ত আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা কোনো অবস্থায় কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে অনুমতি দিয়াছেন কি?'

হযরত আবদুল্মাহ ইব্নে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ হযরত আবদুল্নাহ ইব্নে আমর (রা) বলেন,
 তোমরা আবূ বকর, উমর, ও তাহাদের সঙীদের "সহিত থাকো।’ হাসান বসৃরী বলেন—‘यদি তুমি সত্যবাদী বান্দাদের দল-ভুক্ত হইতে চাও, তবে তোমাকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করিতে ইইবে এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে ইইবে।
(Ir.)


 ○
১২০. মদীनাবাসী ও উহাদের পার্শ্শবর্তী পল্লীবাসীদের জন্য সংগত নহে আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হইয়া পিহনে রহহিয়া যাওয়া এবং ঢাহার জীবন অপেক্ষা নিজ্রেদের জীবনকে প্রিয় ভাবা; কারণ, আাল্লাহর পক্ষে উহাদের তৃষ্ণা, ক্বান্তি ও ক্মধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ প্রণ করা এবং শক্রুদের নিকট কিছু প্রাষ্ঠ হওয়া উহাদের সংকর্ম হিসাবে গণ্য হয়। आাল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমকাল নষ্ঠ কর্রেন না।

তাফসীর ঃ মদীনাও উহার চতুশ্শার্থ্থ এলাকার যে সকল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুক্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিন, আয়াত্ আল্লাহ্ তাজালা উহাদিগকে ভৎসনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন-'মদীনার অধিবাসী যুসনমানগণের জন্যে এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্ৰ্প এলাকার অদিবাসী গ্রামা মুসলমানগণণর জন্যে ইহা জায়য়ে নহে বে, তাহারা আল্øাহর রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদ্রর জন্যে ইহাও জায়়ে নহে বে, তাহারা আল্লাহর রাসৃলের সহিত জিহাদের কষ্টে শরীফ না থাকিয়া বাড়ীতে আরাম-আয়়েশে লিপ্ত থাকিবে। টহা করিলে তাহারা নিজদিগকে মহাপুরষ্কার হইতে মাহ্র্মম ও বঞ্চিত করিবে। কারণ, যাহারা আাল্ধাহর পথে জিহাদ করে, তাহারা জিহাদের প্রতিটি কার্যেরু বিনিময়ে আল্লাহর নিকট হইতে পুরষ্কার লাভ করিবে। মুজাহিদিগণ আল্লাহর পথে জিহাদে বাহির হইয়া বে তৃষ্জার কষ্ঠ ভোগ করে, বে ক্রান্তি ভোগ করে, যে ক্মুধার কষ্ঠ ভোগ করে, শজ্রুর কোনো জনপদ বে মাড়ান মাড়াইয়া যায়—यাহা কাফিরদিগকে রাগাबिত করিয়া দেয় এবং শক্রুর উপর বে বিজয় লাভ করে-উহাদের প্রতিটি অবস্গার বিনিময়ে তাহাদ্রর জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে। যাহারা নেক আমল করে, আল্नাহ্ কোনোক্রমম তাহাদের পারিশ্শিিককে নষ্ঠ করেন না।’
 শিবির স্থাপন করিরে যাহা কাফিন্রদিগকে ভীত-সন্ত্রন্ত করিয়া দেয়—উইার বিনিময়েও আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্যে একটি নেক আমন লিখিত ইইয়া থাকে।’
 বান্দাদের थ্রাপ্য পুরক্কারকে নষ্ঠ করেন না।' এইজূপে অনাত্র আল্মাহ্, ত‘অালা বनिডেছেনঃ

㾍 তাহার প্রাপ্য পুরক্কারকে নষ্ করি না।

আলোচ্য আয়াতে মুজাহিদদের বে নেক আমলসমূহ উল্লেথিত হইয়াছে, উহারা যুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল নহে; বরং উহারা তাহাদ্র ক্শমতায় সস্পাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন ও উজ্রূত নেক আমন।

শব্দার্থ ঃ (

##  

১২১. এবং উহারা ক্মুদ্র বা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং বে কোন পান্তরই অত্রিক্র্ম করে তাহা উহাদের অনুক্ষণে निপিবব্ধ করা হয়— याহাত উহারা যাহা করে আল্gাহ তাহা অপেক্মা উeকৃষ্টতর পুরক্ষার উহাদিগকে দিতে পারে

তাফসীর ः অত্র আয়াতে আল্নাহ্ তাআাা বনিত্তেছেন-‘আর যাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহাদের জিহাদের অল্প বা বেশী অর্থ ব্যয় করা এবং জিহাদে তাহাদের কোনো উপত্যকা অতিক্র্ম করা- ইহাদের প্রতিটা কাজই निথিয়া রাথা হয়। অতঃপর কিয়ামতের দিনে আল্নাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের উক্ত উত্তম কার্থ্যে পুরষ্কার থদান করিবেন।

পূর্ববর্তী আয়াত্ জাল্লাহ্ ত'আলা মুজাহিদদের নিজ ফমতায় সশ্শাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছন। পক্ষনত্তরে, আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদের নিজ क্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে লक্ষণীয় এই বে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা পূর্ব্রেক্ত আমলসমূহ সম্ব<্ধে বলিয়াছেনः
O. জন্যে একটি নেক আমল লিर্থিয়া রাখা হয়। (তওবা-১২০)

পক্মান্তরে, আলোচ্য আয়াত্ আল্লাহ্ ত'অালা শেষোক্ত নেক আমনসমূহ সম্বক্ধে


কিন্ু উহাদের প্রতিটি কার্यকেই নিখিয়া রাথা হয়। উপরোক্ত কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :
 উক্ত উত্অম কার্ব্রের পুরক্কার প্রদান করিবেন।

সারকথা এই বে, আলোচ্য আয়াত্ উল্লেথিত কার্যসমূহ মুজাহিদিদের নিজ ফ্কমতায় সম্পাদিত নেক আমল; পক্ষান্তরে, পৃর্ববতী আয়াতে উল্লেখিত অবস্থাসমূহ মুজাহিদদের নিজ ক্মতায় সশ্পাদিত আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের নিজ কমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ হইতে উৎপন্ন অবস্থা—याহাদের বিনিময়ে আল্নাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে নেক আমল লিথিয়া রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'জালা বে নেক আমলের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত উসমান (রা) উহার একটি বিরাট অংশ সম্পাদন কর্য়য়াছিলেন। তিনি তাবৃক্কের यুক্ধে বিপুল পরিমাণ মান খরচ করিয়াছিলেন।

आবদুল্নাহ ইবন আহমদ (ส)....হयরু আবদুর রাহ्মান ইব্ন হহবাব সুলাयী (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছছন তিনি বনেন-নবী করীম (সা) তাবৃক্কে যুদ্ধের জন্যে মান খর্রচ করিবার পক্কে সাহাবীদিগক্ক উৎসাহ প্রদান কর্রিয়া বক্তৃত দিলেন। নবী করীীম (সা)-এর উৎসাহ প্রদানে উদ্দুদ্ধ হইয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন—‘আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদদর চটসহ একশত উট প্রদান করিব।' পুনরায় নবী করীম (সা) উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্থতত দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন-‘আমি প্রর্যোজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান কর্নিব।' অতঃপর নবী করীম (সা) মিম্বরের এক ধাপ নীচে নামিয়া পুনরায় উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃত দিলেন। হयরত উসমান (রা) বলিলেন-'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান কর্নি।’ রাবী হयরত আবদুর রহমান ইব্নে হ্বাব সুলামী (রা) বলেন, 'আমি নবী করীম (সা)-কে এইর্রপে হাত নাড়াইয়া ঈশারা করিতে দেখিলাম।' এই স্থু সনদের অন্যতম রাবী আবূদুস সামাদ বিশ্মিত ব্যক্তির ন্যায় হাত নাড়াইয়া তাহার ছাত্রকে দেখাইয়াছেন। রাবী হযরত আব্দুর রহমান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীীম (সা) বলিলেন-‘আজ্জিকার এই কার্থ্র পর উসমান যে কাজই করুক তজ্জন্য তাহার উপর কোনর্রপ শান্তি নাই।’

आবদूন্बाহ् (র)....হयরত আবদুর রহ्মান ইব্নে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছনঃ তিনি বলেন- হয়রত উসমান (র্রা) এক হাযার দীনার (স্ব্ণ-ভুদ্রা বিশেষ) কাপড়ে বাঁধিয়া নইয়া নবী কর্রীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী করীম (সা) উহা দারা তাবূক্কে যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদ ঘরীদ করিলেন । রাবী সাহাবী বলেন, হযরত উসমান (রা) উক্ত দীনারঙলি নবী করীম (সা)-এর কোলে ঢানিয়া দিলেন। আমি নবী করীী (সা)-কে টক্ত দীনারঙ্ছন উন্টাইয়া দেখিতে দেখিয়াহি এবং বলিতে అনিয়াছি 'আজিকার দিন্নের পর (টসমান) ইব্নে আফ্য়ান বে কাজ-ই কর্রুক, উহা তাহার জন্যে ক্ষতিকর হইবে না (অর্থাৎ উহার জন্যে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে ইইবে না)।' নবী করীম (সা) ক<্যেক বার উহা বলিলেন।

কाजाদা (র) (র) বনেন-কোনো মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্র পথে নিজ পরিবার-পরিজন হইতে যতোখানি দূর্রে যায়, তাহারা অাল্লাহ্ ত'আলার তত খানি নৈকট্ট লাভ করে।।

## সূরা তাওবা

৮৯

## (ITr) 


১২২. মু‘মিনদের সকনের একসজে অভিযানে বাহির হওয়া সংগতি নহে, উহাদের প্রত্যেক দনের এক অংশ বহিহগত হলেন যেন यাহাত্ তাহারা ঘীন সষ্বক্ধে জ্ঞাनाনুশীলন কর্রিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সর্তক কর্রিতে পারে, যখন তাহার্রা তাহাদ্রর নিকট ফিব্রিয়া आসিবে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে।

ঢাফ্সীর ঃ অত্র আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় ব্যাথ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একদল ব্যাথ্যাকার বলেন "আলোচ্য আয়াত দ্ঘারা আল্নাহ
 ইতিপৃর্বে জাল্লাহ্ ত'অালা বলিয়াছিলেনঃ
 জিহাদে ব্রাহির হহহয়া যাও" (তাওবা-8১)।

আরো বলিয়াছিলেনः

"মদীনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুষ্শার্শ্বে বসবাসকানীী গাম্য অধিবাসীগণ ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে বে, ইহারা আল্লাহ্র রাসূল্লের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া थাকিবে এবং ইহদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে ভ্য, ইহারা আল্নাহ্র রাসূলকে কষ্ধে রাখিয়া নিজেরা আরাম আয়েশে লিঙ্ঠ থাকিবে।" (जাওবা-১২০)

উক্ত আয়াত্ম্যে আল্মাহ্ ত'অালা নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে যাওয়া মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার সকन মুসনমানের উপর ফরয
 করিয়া দিয়াছেন।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বনেন-_"আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্মাহ্ ত‘‘আলা
 তাহারা নবী করীম (সা)-এর সল্গে জিহাদে যাইক- অথবা তাঁহার সঙ ছাড়া জিহাদে यাউক—জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াত্ আল্লাহ্ তা'অলা বनिতেছেন, জিহাদে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফর্য নহহ; বরাং মুসলমানদের কাशীর-১২(৫)

প্রত্যেক দল ইইতে কিছু সংখ্যক লোক জিহাদ্দ গেলেই চলিবে। তবে সকল মুসলমানই জিহাদে যাউক অথবা তাহাদের প্রত্যেক দনের অকটা অংশ জিহাদে যাউক, তাহাদের ভিহাদে যাইবার উর্mেশ্য হইতেছে দুইটি ঃ একটি উর্দশ্য হইতেছে- তাহারা শত্রু
 (সা)-এর সজে জিহাদে গেলে জিহাদে থাকা অবস্থায় তাঁহার প্রতি যে সকন আয়াত নাযিল হয়, জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া जাহারা গৃদহ অবস্থানকারী নোকদিগকে তৎসম্ধে অবহিত করিবে এবং তাহারা নবী করীম (সা)-এর সজে জিহাদে যাটক অथবা তাঁহার সজ্গ ছাড়া জিহাদদ যাটক সর্বাবস্থায় জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা গৃহ্রে অবস্থুনকারী লোকদিগকে শক্রুদের অবস্থা সম্ধক্ধে অবহিত করিবে।"

इযরুত ইবৃন্নে আব্বাস (রা) ইইতে আনী ইব্নে আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ एযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেনআল্লাহ্র রাসূলকে একাকী মদীনায় রাখিয়া সকন মুসলমানের জিহাদে চলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে; অতএব আল্লাহ্র রাসূলকে একাকী মদীসায় রাখিয়া তাহারা সকলেই যেনো জিহাদে চনিয়া না যায়; বর্থ তাহাদের প্রত্যেক দন হইতে একটা অংশ যেনো জিহাদে যায় এবং অন্য আর্রেকটা অংশ যেন আল্ধাহ্র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্ঞন করে। মুজাহিদ বাহিনীর জিহাদ্দ থাকিবার কালে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি বে সকল আয়াত নাযিল হয়,তাহারা যেন তৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। অতঃপর মুজাহিদগণ জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাহারা যেন তাহাদিগকে উক্ত জ্ঞান সম্পদদ সশ্পদশালী করে।

মুসলমানগণ যেন এইরূপে পালাক্রমে একদন জিহাদদ যায় এবং আরেকদল আল্লাহ্র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্মিनী এলেম হাসিল করে। উপররাক্ত পন্থায় জিহাদপ্রত্যাগত মুসনমানগণ গৃহে অবস্গানকারী মুসলমানদের নিকট হইতে দ্ঘীনী এলেম হাছিন করতঃ গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন ‘একদা একদল লোক গ্রাম হইতে মদীনায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁারা নিকট হইতে দ্টীনী এলেম হাসিল করতঃ গ্রাম ফিরিয়া গিয়াছিন। তাহারা সেখানে লোকদিগকে দ্বীন্নের কথা শিখাইবার কার্শ্য রত হইয়াছিল। তাহারা লোকদ্দর নিকট হইতে মান দৌলতও নাভ করিয়াছিন। এক সময়ে লোকেরা তাহাদিগকে বলিन তোমরা কেন মদীনায় অবস্থানকারী নিজ্রেদের সभীদিগকে ছাড়িয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিস়াছ? ইহাতে তাহাদের মনে সংকোচ দেখা দিন এবং তাহারা মদীনায় নবী করীম (সা) এর নিকট ফিরিয়া গেন। টক্ত घটনা উপনক্কে আল্লাহ্ ত'অালা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা উপরোল্লেখিত লোকদের গ্রামে গিয়া লোকদিগকে দ্বীনের কথা ఆনানোকে সঠিক বfor:

বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আাধ্মাহ্ ত'অালা বনিতেছেন-মুসলমানদের প্রত্যেক দন হইতে কিছু সংখ্যক লোক ব্যেনো আল্পাহ্ রাসূলের নিকট হইতে ম্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করতঃ লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীনের কথা ఆনায়। আশা করা যায়, লোকে তাহাদের চেট্টোয় পাপ হইতে দূরে থাকিবে এবং ম্নীনের পথে চলিবে।

কাতাদাহ (র) বলেন,'নবী করীী (সা) যখন সাহাবীদিগকে যুক্ধে পাঠাইতেন,তখন একদন সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল নবী করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাঁার নিকট হইতে দ্মীন সশ্পর্কিত জ্बান লাভ করাयাহাত্ তাহারা বিভ্ন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্মীনের দাওআত দিতে পারে এবং তাহাদিগকে অতীতের জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্ধাহ্র আযাব সম্বc্ধে সতর্ক করিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা উপর্রোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) বলেন, ‘নবী কর্রীম (সা) নিজে যथন কোন যুক্ধে যোপদান করিতেন, তখन কোন মুমিন্নে জন্যে ইহ জায়़य ছিন না শ্যে, সে নবী করীী (সা)-এর সহিত यूক্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে; কিন্নু, যখন তিনি কোনো যুক্ধে নিজে না গিয়া ত্বু সাহাবীদিগকে পাঠাইতেন, তখন একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্ত্য ছিন যুদ্ধে না গিয়া নবী কর্ীীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্মীন-সস্পর্কিত জ্ঞেন লাভ করা—যাহাত তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও‘আত দিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আানা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছ্েন।’

হযরুত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আनী ইব্নে আবূ তাল্হা (র) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেনঃ ‘তিনি বলেন-আলোচ্য আয়াত জিহাদ সম্ধ্ধেও নাযিল হয় নাই এবং উহাতে জিহাদ সশ্পর্কিত কোনো বিধানও বর্ণিত হয় নাই। একদা নবী করীম (সা) মুযার ( বদ দুআ্া করিলেন। ইহাতে উক্ত গোজ্রের লোকদের উপর আকাল ও দুর্ভিষ্ নামিয়া आসিল। ফলে উক্ত গোত্রের একেক শাখার সকল লোক একেকবার মদীনায় আসিয়া মুসলমান বলিয়া দাবী কর্রিয়া তথায় অবস্शান করিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মুসলমান ছিন না। ইহাদিগকে খাওয়ান্নে সাহাবীদের পক্ষে অত্যন্ত কট্টকর হইয়া পড়িন। এই অবস্থায় আল্লাহ্ ত'অানা নবী করীম (সা)-কে জানাইয়া দিনেন বে, মুযার গোত্রের এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষ যুসলমান নহে। ইহাত নবী কর্রীম (সা) তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের লোকদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদ্রর গোত্রের নোকদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন-‘তাহারা যেনো এইরূপে তাহাদের

কেনো শাখার সকন লোককে মদীনাতে না পাঠায়।’ উপরোক্ত ঘটনা উপলক্কে আল্লাহ্ ত'অালা আলোচ আয়াত নাযিন কর্রিলেন।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আওষী (র) বর্ণনা করিয়াছেনঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় হযরত ইবৃনে আব্বাস (রা) বলেন—আরারের প্রত্যেক গোত্র হইতে একদল লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট হইতে ম্মীন সশ্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে দ্মীন-সস্পর্কিত জ্ঞা দান কর্রিবার পর তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের অন্য লোকদের নিকট ম্মীনের তাব্নীগের জন্যে পাঠাইতেন। ঢাহারা নবী করীীম (সা)-এর ঊপদেশ অনুসারে স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে দাওআত দিতেন এবং লোকদিগকে ইসলামের বিভিন্ন আহ্কাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। বিশেষতঃ তাহারা লোকদিগকে সালাত কাল্য়ে করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদুদ্ধ করিতেন। তাহারা লোকদিগকে দোযথের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করিতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘জালা উপর্রোক্ত বিধানই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইক্রামা (র) বনেন—নিম্নোক্ত আয়াত্ময়ে আান্লাহ ত'‘আলা প্রত্যেক মুসনমানের জন্যে জিহাদ যাওয়া ফর্রय করিয়াছিলেন :

- الايْ তবে তিনি তোমার্দিগকে কঠঠার শাস্তি প্রদান করিবেন। এবং

"มদিনার অধিবাসীগণ এবং ঢাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী গ্যাম্য লোকগণ ইহাদের জন্যে ইহ অনুম্মাদিত নহে বে, তাহার্木া আল্লাহ্র রাসূনের সহিত জিशাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে; আর তাহাদের জন্যে ইহাও অনুদ্মোদিত নহে বে, তাহারা আল্লার রাসৃলকে কষ্েে ফেলিয়া নিজেরা আরাম-আc্য়শে নিধ্ঠ থাকিবে" (जঅওবা-১২০)।

ইকরিমা বলেন—টপর্রোত্ত আয়াত্দ্য নাযিল ইইবার পর মুনাফিকপণ বলিতে
 গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে ‘্বংস হইয়া গিয়াছছ।' এই সময়ে মকুভূমির গ্রাম হইতে মদীনায় জাগত একদল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে দ্ঘীন-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করতঃ নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিকট ফিন্রিয়া গিয়া তাহাদিগকে ম্মীন শিক্ষা দিতেছিলেন। উপরোক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তা‘অনা

"जার যাহারা তাহাদের নিকট তাহাদের প্রয়োজন যুতাবিক আল্লাহর তরফ হইতে হেদোয়াত আসিবার পর আল্লাহ সম্বক্ধে ইঠকারিতার সহিত তর্ক করে, তাহাদের যুক্তি আল্মাহ্র নিকট বাতিন ও প্রত্যাখ্যাত হইবে। আর তাহাদের উপর গযব পতিত হইবে এবং তাহাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।" এই আয়াত নাযিল করিলেন (ঔ্রা-১৬)।
 মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বিজয়্র এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্নাহ্র সাহায্য দেখিয়া জ্ঞান লাড করিতে পারে, তজ্জন্য....।'

##  

১২৩. হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহান্গা তোমাদের্র মধ্যে কঠোর্তা দেখুক। জানিয়া রাথ, জাল্লাহ মুত্তাকীদের সহিত জাছেন।

তাফ্সীর্র ঃ আয়াতে আল্লাহ্ ত'আালা মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন-'তাহারা যেন সর্বপ্রথম ইসলামের কেন্দ্র মদীনার অধিকতম নিকটে অবস্থিত এলাকার কাফিরদদরর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উক্ত নিয়ম্ম কাফিরদের বির্পুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেন তাহারা সমগ্গ পৃথিবীকে ইসলামী রাঙ্ট্রে পরিণত করে। আল্নাহ্ তহাদিগকে আরো আদেশ দিতেছেন। 'তাহারা কাফিরদের বিরুপ্ধে যুদ্ধ করিবার কালে যেন কঠোর হয়। আল্নাহ্ ত'অলা তাহাদিগক্ক আরো বলিতেছেন-‘ আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।’

বস্তুতঃ নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ আলোচ্য আয়াতে ঊল্লেথিত আল্লাহর আদেশ পানন করিয়াছিলেন এবং নবী করীী (সা) মদীনাতে ইসৃলামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার পর সর্বপ্রথম আর্ব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা একের পর এক করিয়া জয় করিলেন। এই সব এলাকার মধ্যে ছিল— খায়বার, হিজ্র, মক্কা, ইয়ামামা, তায়়েए, ইয়ামান, হাযরা-মাওত ইত্যাদি। এইর্রপে যখন আরার উপদ্মীপ বিজিত হইল এবং আরবদের বিভ্নিন্ন গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিন, তখন তিনি আরব উপদ্টীপের বাহিরে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের আহৃলে-কিতাব জাতিসমূহের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন; কারণ রোমান সাম্রাজ্য-ই ছিল জারব উপদ্মীপের অধিকতম নিকটবর্তী এলাকা এবং আহৃলে-কিতাব জাতি সমূহ-ই ছিল ইসৃলামের দাও‘আত পাইবার অধিকতম ব্যো্য ও হকদার। উপরোক্তু উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) হিজরী নবম সনে মুসলিম বাহিনী সক্গে লইয়া ‘তাবূক’ নামক স্থানে প্পৗছিলেন। অবশ্য, তীব্র খাদ্যাजাব এবং মুসনিম বাহিনীর লোকদের অত্ত্ত ক্ঠান্তি ও অবসাদের কারণে যুদ্ধ না করিয়া-ই নবী করীম (সা) তাঁহাদিগকে নইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি হিজরী দশম সনে বিদায়-হজ্জ পালন কর্রিলেন। এবং বিদায় হজ্জের একাশি দিন পর দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া প্রিয়তম বন্ধু মহান আল্লাহর সন্নিধ্যে চলিয়া গেলেন।

নবী করীম (সা) এর ইন্ত্রোলের পর ঢাঁহার থ্রিত়তম সাহাবী ও ব্যো্যতম খনীফা হয়ত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুস্নিম উম্মাহ্র তडীীর হান ধরিনেন। এই সময়ে এক ভয়াবহ উত্তান তরগ আসিয়া ‘⿰丬ুসলিম উশ্যাহ’র তরীীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়াহে এবং
 আবূ বকর সিদ্দীকের হাতে উহাকে রক্ষ করিলেন। যাহারা ইসৃলাম ও 'মুসলিম উম্মাহ্'কে ধ্পংস করিবার উদ্দেশ্যে ফন্না তুনিয়াছিন, হযরত আবূ-বকর সিদ্খীক (রা) তাহাদের বিষ-দাঁত ভাभিয়া দিলেন। याহারা ইস্ุলাম ত্যাগ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ইসৃলামের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। যাহারা যাকাত প্রদান করিতে অসপ্মতি জানাইয়াছিন, তিনি তাহাদিগকে যাকাত প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। যাহারা সত্য সষ্ষক্ধে অজ্ঞ ছিন, তিনি তাহাদিগকে তৎসম্থক্ধে জাত করিলেন। আল্ধাহ্র রাসূলের নিকট হইতে বে দায়িত্ড তিনি প্রাত্ত ইইয়াছিনেন, তাহা তিনি পালন করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ্রে পূজারী রোমান খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এবং আগুনের পূজারী পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন। আল্পাহ ত'আলা তাহার প্রচেষ্ঠার বরকতে রোমান সাম্রাজ্যের খৃস্টানদিগকে এবং পারসিক সাম্যাজ্যে অগ্নি-উপাসকদিগকে

 যুসলমানদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্দানী অনুयায়ী আল্নাহর তাহাদের ধন-দ্ৗৗনত ,আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হইন।

হयরত আবূ বকর সিদীক (রা) এর ইন্তেকালের পর তৎকর্ত্ক মনোনীত দ্বিতীয় খनীফা হযরত উমর ফাক্রক (রা) তাঁহার অসমাা্ত কার্য সমাণ্ত কর্রিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় আল্নাহ্ তাআজানা পৃথিবীর সুবিশাল এলাকার কাফিরদিগকে মুসলমানদের নিকট পরাজিত করিলেন। বিভিন্ন বিজিত এলাকা হইতে তাঁহার নিকট বিপুল গনীমাতের মাল আসিল এবং তিনি উহা যথাস্থানে ব্যয় করিলেে।

হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর মুহাজির ও আন্সারীীণ কর্তৃক সর্বসপ্মত্র্র্ম হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার সময়ে ইসৃলামী রাষ্ট্রের পরিধি অনেক ব্যাপক হইল। ঢাঁহার সময়ে আন্नাহ্ তা‘আলা ইসৃনামকে পরিপূর্ণূূপে বিজয়ী করিলেন। সারকথা এই শে, নবী করীম (সা)-এর যুগ হইতে হযরত উসমান (রা)-এর যুগের সমাঙ্ডি পর্যত্ত সময়ে এবং পরবর্তীকালে কোন কোন নেককার খনীফার যুগে মুসনমনগণ আলোচ্য আয়াতের আদেশ অনুসার্র একটি দেশ জয় করিবার পর তৎ-সন্নিহিত আরেকটি দেশ জয় করিয়াছেন এবং ইসলামী রাা্ট্রের পরিধি বিস্থ্ত হইতে বিস্তৃতর করিয়াছেন।
 হইও। ব্ততঃ পৃর্ণ মু মিনের অন্যতম বৈশিষ্য এই যে, সে তাহার ভ্রাত অন্য মু'মিনের প্রতি হইয়া থাকে ন্য ও বিনয়ী এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফিরের প্রতি হইয়া থাকে কঠার ও শক্ত" (তাওবা-১২৩)।

এইরূপে অনাত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

"তবে অচিরেই আল্লাহ্ এইর্মপ একটি জাতিকে (তোমাদের স্থানে) আনিবেন यাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাহাকে ভালবাসিবে; যাহারা মু'মিনদের প্রতি হইবে ন্ম ও বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর" (মায়িদা-৫৪)।

আরো বলিতেছেন :
"‘ুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যাহানা তাহার সহিত রহিয়াছে- তাহারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে বিনয়ী।" (ফাতাহ-২৯)। আলো বলিততছেন ঃ
"হে নবী আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাহাদের প্রতি কঠোর হন" (তাওবা-৭৩)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ
 (সা) মু‘মিনদের প্রতি হাস্য-পরায়ণ এবং কাফিররের বিরুণদ্ধে যুদ্ধ-পরায়ণ।’
 করো এবং আাল্gाহ্র উপর নির্ভর ও তাওয়াক্ষু করো; আর জানিয়া রাথো—यদি তোমরা আল্লাহৃকে ভয় করো এবং তাহার প্রতি অনুগত থাকো, তবে তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহাय্য করিবেন"(তাওবা ৩৬)।

বস্তুতঃ ইসলামের প্রথম তিন যুগের মুসলমানগণ—যাহারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্-এর মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহৃর অনুগত্যের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম- কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুক্ধে জয়লাড করিয়াছিলেন। তাহাদের যুগে বিপুন-সং্য্যক যুদ্ধ জয় घট্য়িাছিন এবং তাহাদের যুগে কাফিরগণ ছিন মুসনমানদের নিকট লাঞ্গিত ও অবদমিত। অতঃপর জাসিন মুসলমান রাজা বাদশাহের পারম্পরিক দ্দ্দ্-কলহহের যুগ।
 কোনো কোনো অংশ অধিকার করিয়াও নইয়াছছ। এই যুগে কোনো কোনো খলীফ-যাহারা আল্লাহৃকে ভয় করিত, তাঁহার প্রতি অনুগত ছিন এবং তাঁহার প্রতি তাওয়াক্ষুন করিত— অবশ্য তাহাদের তাক্ওয়া ও তাওয়াক্ষেের পরিমাণ অনুযায়ী কাফিরদের ঊপর জয়নাভ করিয়াছেন। মহান আল্লাহৃর নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসনমানদিগকে বিজয় দান করেন। বস্থুতঃ পূর্বে ও পরে সর্বকালে সকল ক্ষমা তাহারই হাতে রহিয়াছে।

## (IVq) 

## 


১২৪. যখনই কোন সৃরা অবতীর্ণ হয়, ঢখন উহাদের কেহ কেহ বলে, ইহা তোমাদের্ন মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল? যাহারা মু‘মিন ইহা তো ঢাহাদের ঋমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনन্দিত হয়।
১২৫. অनন্তর याহাদের অন্তরে ব্যধি আছে, ইহা ঢাহাদের্র কলুষ্রে সহিত আরও কলুষ্যুক্ত করে এবং ইহাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

তাফস্সীর ঃ আয়াতদ্মে আল্লাহ্ ত'আলা বনিতেছেন-আাল্লাহ্র তরফ ইইতে যখন চাঁशার র্রাসূলের প্রতি কোনো সূরা নাयিন হয়, তখন কোনো কোনো মুনাফিক অপর মুনাফিকদিগকে বলে ‘এই সূরা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে?’ বস্থুতঃ

আল্লাহ্ বে সৃরা-ই নাযিল করেন না কেনো, উহা মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে কোনো সূরা নাযিল ইইলে তাহারা আনন্দিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে মু‘মিনের ঈমান বাড়ে কমে এই বিষয়ের একটি বড় প্রমাণ পৃর্ব-মুপীয় ও পরবর্তী যুগীয় অধিকাশ্শ ফকীী ও আহ্লে ইন্ম বনেন- 'মু'মিনের ঈমানে ড্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।' একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ও ফকীহ্গণণর সর্ব-সম্ অভিমত এই বে, 'মুমিনের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।’ বোখারী শরীীফের ব্যাথ্যা প্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ नিপিবব্ধ রহহিয়াছে।

"আআ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছছ-আল্লাহ কর্ত্থক অবতীর্ণ সূরা বরং তাহাদের অন্তরের রোগকে বৃদ্ধি করে" (তাওবা ১২৫)।

এইন্পপে অন্য্র আল্gাহ তাজানা বনিতেছেন :

"আর আমরা এইর্পপ বিষয় নাযিল করিয়া থাকি— যাহা সুমিদের জন্যে আরোগ্য ও রহ্মাত। উক্ত বিষয় হইত্তেছ্-আন কুরু্যান। আর উহা যালিমদের জন্যে ৫্ুু ধ্ধংস ও গোমরাহী বৃদ্ধি করে" (বানী-ইসরাইল-৮২)।

আরো বনিতেছেন :

"আপনি বলুন উহা যাহারা ঈমান আনিয়াছে, ঢাহাদের জন্যে হোয়াত ও আরোগ্য। আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহাদের কর্ণে রহহিয়াহে বধিরতা আার উহা তাহাদের জন্যে গোমরাহী তাহাদিগকে য্েনো দূববর্তী স্থান ইইতে ডাকা ইইতেছে" (হা-মিম লেজদা-88)।

বস্থুতঃ সত-দ্বেবী কাফিরদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, ভে বিষয় (অর্থাৎ আনকুরআান) মানুষ্যের অন্তরের ব্যাধি-সমূহ দূর করিয়া দেয়, উহা অাহাদের অত্তরের ব্যাধি-সমূহ বাড়াইয়া দেয়। জড় জগত্ত আমরা দেখি কোনো কোনো পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য কোনো কোনো শ্রেণীর রোগীর জন্যে কতিকর ও রোগ বৃদ্ধিকর হইইয়া থাকে।

কাছীর-১৩(৫)

## 



## 



১২৬. উহারা কি দেথে না বে, থ্রতি বৎসর উহারা দু’একবার বিপর্যস্স হয়? ইহার পরও উহারা ঢওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।
১২৭. অনন্তর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখन উহারা একে অপর্রের দিকে ঢাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য কর্নিয়াছে কি ? অতঃপর উহারা সর্রিয়া পড়ে। আাল্লাহ উহাদের হুয়কে সত্যবিমুখ কর্রিয়াছেন, কার্রণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

তাফসীর ঃ আায়াত্দ্যের প্রথথম আয়াতে আল্লাহ ত'অালা বলিতেছেে- এই সকন মুনাফিক কি দেখে না যে, 'প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার ঢাহাদের উপর বিপদ নাযিন করা হয়।’ এতসব্ব্ৰেও তাহারা কুফ্র ও নিফাক হইতে ফিনিয়া আসে না এবং বিপদ ইইতে উপদেশ গ্রহণ করে না।

মুজাহিদ (র) বনেন— (
 জানাইয়া পরীক্ষা করা হয়। শরীক (র)....इयরত হোযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা


তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘্রতি বৎসর-ই দুই একটি মিথ্যা প্রচারণা আমাদের কানে জাসিত এবং এক্দল লোক উহাতে বিজ্রান্ত হইয়া পথ ভ্রষ্ট হইত।'

ইমাম ইব্ন্ জারীীর উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত র্রহিয়াছে ঃ অমগন বাড়িত্ছে-ই, মানুম্বে মধ্যে কৃপণতা কুমেই বেশী পরিমাণে দেখা যাইতেছে আর পরবর্তী বৎসর পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা অধিকতর মন্দ হইতেছে। হযরুত আনাস (রা) বলেন— ‘আমি উহা তোমাদের নবীর নিকট হইতে बनिड़ाशि।
|’? ?ُ, (তাওবা-১২৭) এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন-

"তাহাদের কী ইইল যে, তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? তাহারা যেনো বন্য গাধা যাহারা বাঘের তাড়া খাইয়া ভাগিয়া আসিয়াছে" (মুদ্দাসসির-8৯)।

আরো বলিতেছেন :-
"যাহারা কুফ্র করিয়াছে- তাহাদের কী হইইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে? ডানে বামে ঝুকিয়া পাড়িতেছে" (মা‘আরিজ-৩২)।
‘অতঃপর তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। যেহেতু তাহারা জ্ঞান বিদ্বেষী জাতি, তাই আল্মাহ তাহাদের অন্তরকে সত্য-বিমুখ করিয়া দিয়াছেন।' (তাওবা ১২৭)।

এইর্রপে অন্যত্র আল্লাহ তাঁআলা বলিতেছেন ঃ-
 الُفَاسـة
"অতঃপর যখন তাহারা বক্র হইয়া গেল, তখন আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে বক্রি করিয়া দিলেন, কার়ণ, তাহারা একটা জ্ঞান-বিদ্বেবী জাতি। আল্লাহ্ তা আলা ফাসিক জাতিকে হিদায়াত করেন না।"
(IVA)


১২৮. তোমাদের মষ্য হইতেই তোমাদের একজন রাসূল আসিয়াছেন । তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মগ্গলকামী, মু’মিনদের প্রতি সে দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।
১২৯. অতঃপর উহারা यদি মুখ ফিরাইয়া নয়, তবে ঢুমি বनিও, আমার জন্য আল্লাহইই যথেষ্ট, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাঁারইই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা জারশের অধিপতি।

তাফ্সীর ঃ আয়াত্দয়ের প্রথম আয়াতে আল্নাহ ত'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাহার দান ও ইহসানের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন বে, আল্লাহ ত'আলা তোমাদের মধ্যে হইতেই তোমাদের ভাষয় তোমাদের নিকট এইর্রপ একজন রাসূল আগমন কর্রিয়াছ্— এইর্রপে হযরত ইব্রাহীম (অা) দুঁআ কর্রিয়াছিলেন :
 তাহাদের ম়ধ্য হইতত একজন রাসূল পাঠাইয়া দিন।" (বাক্ষারা-১২৯)।

এইর্রপে অনাত্র আল্qাহ ত'আলা বনিতেছেন :

"নিক্য় আাল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুম্ করিয়াছেন; কারণ, তিনি তাহাদের নিকট তাহদেরইই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন" ( আলে-ইমরান-১৬৪)।

অনুন্রপভাবে হযরত জা’্যার ইব্ন্ন আবূ-তালেব (রা) নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট এবং হ্যরত মুগীরা ইব্নে শো’বা (রা) পারস্য স্যাট ‘কেস্রা-এর প্রতিনিধির নিকট বनिয়াছিলেনঃ ‘নিচ্য় আল্লাহ ত'আলা আমাদের নিকট আমাদরই মধ্য হইতে এইর্রপ এক ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন- যাহার বংশ পরিচয়, তুণাবলী স্বভাব-চরির্র, কার্য-কলাপ, সত্যবাদীতাও বিশ্পস্ততা আমাদের জানা রহিয়াছ্।। অতঃপর এ স্থনে রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত রহিয়াহ্র। সুফিয়ান ইবন উয়াইনা...
 (তাওবা ১২৮)

এই আয়াতাংশশর ব্যাথ্যায় মুহাম্মদ (র) বলেন— নবী করীম (সা)-এর কোন পূর্ব পুরুষ্যকেই জাহেনী যুপে প্রচলিত ব্যভিচার স্পশ্শ করে নাই। নবী করীী (সা) বनिয়াছছন- আমার সকন পূর্ব-পুরুষই বিবাহের মাধ্যমে জন্ম লাভ করিয়াছে; তাহাদের কেইই ব্যভিচারের মা্যাম্ জন্গনাড করে নাই। উক্ত রেওয়ায়াতটি নিম্নোত্ত সনদেও বর্ণিত হইয়াছ্- হাফ্যি আবূ মুহাম্মদ রামহ্রমুযী (র)...আানী হইতে
 বनেেন নবী' করীম (সা) বলিয়াছেন, হयরত আদম (আ) হইতে আমি পর্যত্ত আমার বংশের সকল ব্যক্তি-ই বিবাহের মাধ্যমে জন্মালাত কর্য়য়াছছ; তাহাদ্রে কেহই জাহেনী যুপে প্রচলিত ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে নাই।
 নিকট অত্যন্ত কষ্ট দায়ক্ক ঠেকে।'

নবী করীম (সা) হইতে একাধিক মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— আমি আসান দ্বীনসহ প্রেরিত হইয়াছি।

অনুর্রপভাবে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— ‘নিশ্য় এইই দ্বীন হইতেছে আসান দ্বীন আর উহার সকল বিধি-বিধান-ই হইতেছে সেই ব্যক্তির জন্যে সহজ, আসান ও পূর্ণাঙ্গ যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা’আলা উহাকে আসান করিয়াছ্ন।'
'বে রোসূল তোমাদের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে এবং তোমাদিগকে দুনিয়ার উপকার ‘́ণং আখিরাতের উপকার—— উভয় প্রকারের উপকার পৌছাইবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহাহ্িিত।'

তাবরানী (র)....আবূ যর গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদিগকে এমনকি আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী সম্বন্ধেও জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন। আর নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে সকল বিষয় মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হইততে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাহাদের প্রতিটি বিষয়ই তোমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হৃইয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....হযরত আব্মূলুাহ ইব্নে মাস্উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন- 'আল্ধাহ তা’আলা যত বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধেই উহাকে হারাম করিবার পৃর্বে জানিতেন যে, তাঁহার কোনো না কোনো বান্দা উহা করিতে চেষ্টা করিবে।' আর আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া পিছনে টানিয়াছিযাহাতে তোমরা কীট-পতজ্গের আণুনে ঝাপাইয়া পড়িবার ন্ম্যায় দোযখের আগুনে ঝাপাইয়া না পড়ো।

হযরত ইমাম আহমদ (র)...ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা স্বপ্নে নবী করীম (সা)-এর নিকট দুইজন ফিরেশতা আসিলেন। তাহাদের একজন বসিলেন নবী করীম (সা)-এর পায়ের কাছে এবং অন্যজন বসিলেন তাঁহার শিয়রের কাছে। প্রথম ফিরিশতা দ্বিতীয় ফিরিশতাকে বলিলেন, 'এই নবী ও তাহার উম্মতের অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।’ ইহাতে দ্বিতীয় ফিরিশতা বলিলেন, এই নবী ও ঢাঁহার উম্মতের অবস্থার দৃষ্ঠান্ত হইতেছে এইঃ একদল ভ্রমণকারী পথ অতিক্রম করিতে করিতে একটি প্রান্তরের প্রান্তে পৌছিল। সেখানে পৌছিবার পর তাহাদের খাদ্য ও পানি ফুরাইয়া গেল। এই অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অথবা পশাতে ফিরিয়া যাওয়া কোনোটিই তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর রহিল না। এই সময়ে

সু-পোশাক পরিহিত একটা লোক তাঁহাদের নিকট আািিয়া বলিল—আমি यদি 'তামাদিগকে সবুজ শ্যামল উদ্য্যানসমূহ এবং তৃণ্তিায়ক জলাধারসমূহে লইয়া যাই, তবে কি তোমরা আমার সত্গ যাইবে? তাহারা বলিল— "ঁা আমরা আপনার সক্পে यাইব।’ लোকটি তাহাদিগকে সবুজ-শ্যামন উদ্য্যনসমূহ এবং তৃ尺্ধিদায়ক জনাধারসমূহে নইয়া গেল। তাহারা ঢৃপ্তির সহিত উদ্যানসমূহ্ের ফল খাইয়া এবং জলাধারসমূহের পানি পান করিয়া নিজেদের শরীররকে নাদুশ-নুদুশ বানাইল। লোকটী তাহাদিগকে বলিন আমি কি তোমাদিগকে দূরবস্থার মধ্যে পতিত পাইয়া এই সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃত্দিদায়ক জলাধারসমূহে আনি নাই? তাহারা বলিল হু; ; তাহা-ই করিয়াছেন।' লোকটি বলিল— তোমাদের সস্মুৰ্েে এতদপেক্ন অধিকতর সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং এতদপেক্স অধিকতর তৃণ্দিদায়ক জলাধারসমূহ রহিয়াছে। চলো তোমাদিগকে উহাদের নিকট লইয়া যাই।’"হাতে তাহাদের মধ্য হইতে একদল বলিল, ‘তিনি সত্য ক্থা বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের সহিত যাইব।’ আরেক দন বলিল, আমরা ইহাতেই সন্তুট্য। আমরা এখানেই থাকিব।’

বাযयার (র)....इযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্হন ঃ তিনি
 কোনো প্রয়োজনে আর্থিক সাহাय্য চার্হিল। রাবী ইক্তিমা বলেন ‘আমার মনে পড়ে হযরতত আবূ হোরায়রা (রা) এ স্থলে বনিয়াছেন- লোকটি হত্যার জরিমানার টাকা সং্র্রহ করিবার প্রয়োজনে নবী কর্ীী (সা)-এর নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিন। নূবী করীম (সা) তাহাকে কিছু অর্থ দান করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিলাম। সে বলিল— 'না; আর আপনি ভালো কাজ করেন নাই।' ইহাত কিছু সংখ্যক সাহাবী তাহার উপর্র রাগাब্ৰিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া অপমানিত করিতে উদ্যত হইলেন। নবী করীম (সা) ইশারায় তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাকে তথায় ডাকিয়া নিয়া বলিলেন 'তুমি আমার নিকট অর্থ-সাহাय্য ঢাহিয়াছ। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়াছি; এতদ্সত্ত্রেও पুমি যাহা বनिয়াছ, তাহ বলিয়াছ।' অতঃপ্র নবী কর্মী (সা) তাহাকে আরো কিছू অর্থ দান করিয়া বলিলেন— এবার তোমাকে যথেষ্ট অর্ব দান করিয়াছি তো? সে বলিল— शা; আল্লাহ আপাকেক ভালো পুরক্কার—আা্ীীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দান করুন। নবী করীীম (সা) বলিলেন ডুমি আমার নিকট অর্থ- সাহাय্য চাহিয়াছ। আমি তোমাতে সাহায্য দিয়াছিও; এত্দ্যত্ত্ৰও তুমি যাহা বলিয়াছে, তাহা বলিয়াছ। তোমার কথায় আমার সহচরদের মনে তোমার উপর রাগ আসিয়াছে। তুমি তাহাদের নিকট গেলে এখন আমার সমুথ্থে যাহা বলিলা, তাহদদের সস্মুণ্েে তাহ়া বলিও। ঢুমি এইক্প করিলে

তোমার প্রতি ঢাহাদের রাগ দূর হইবে।' সে বলিল-‘‘ আমি আপনার আদেশ পানন করিব।’ অতঃপর সে সাহবার্রর নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমাদের এই সभীটি আমার নিকট आসিয়া কিছ্ম অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছিন। जমি তাহাকে কিছू সাহাयয দিয়াছিনাম। তৎপর সে যাহা বनিয়াছিল ঢাহা বनिয়াছিল। অতঃপর আমি তাহাকে ডাকিয়া আরো সাহায্য দিয়াছি। উহাতে সে বলিয়াছে বে, সে সত্তুষ্ঠ হইয়াছছ। কি হে আ‘‘াবী (অর্থাৎ- গ্রাম্য লোক)। ঘটনা এইক্রপ নহে কি? লোকটি বলিল, হা ঘটনা এইর্রপই। 'আল্মাহ আপনাকে ভালো পুরক্কার— আप্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি গোঠtী দান করুন।' নবী কন্রীম (সা) সাহাবীদিগকে বनিলেন- আমার অবস্থা এবং এই গাম্য লোকটির অবস্থার দৃষ্ঠাত্ত হইতেছে এই : একটি লোকের একটি উট ছিন। একদিন উটটি মালিকের প্রতি অবাধ্য ইইয়া তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া অন্য লোকেরা উহাকে নিয়্ত্ণণ আনিবার জন্যে উহার পিছনে ছুটাছুটি করিন; কিন্মু, ফল দাড়়ইন বিপরীত। উটটি ভািিয়া আরো দৃর্রে চলিয়া গেল। এতদ্দর্শনে উটের মালিক বলিল- আমাকে উটটি বাগে আনিতে দাও; কারণ, আমি উহার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল এবং উহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বণ্ধে আমি-ই অধিকতর ওয়াক্কফহান রহহিয়াছি।’ এই বनিয়া সে উটটিকে খাওয়াইবার জন্যে কিছু ঘাস হাতে নইয়া উহাকে ডাকিল। ইহাতে উটটি তাহার নিকট আসিল। তখন সে উহার পিঠে গদী লাগাইন। এই গ্রাম্য লোকটি যখন অশোভন কথা বলিয়াছিন, তখন যদি আমি তাহার সহিত তোমাদের আচরণের ন্যায় আচরণ করিতাম, তত্বে সে দোযথে প্রবেশ করিত।

উঁ্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম বায়্যার উহা সম্ধক্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, ‘উক্ত রেওয়ায়াত উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে— এইส্রপ কथা আমার জানা নাই!’ আমি (ইবৃনে কাঘীর) বলিতেছ্- ‘উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বন; কারণ, উহার অন্যতম রাবী ইব্রাহীম ইব্ন্ হাকাম ইব্নে আব্বান একজন দুর্বল রাবী।' আল্ধাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।
 (তাওবা-২২৫)

## এইই্রপে অন্য্র আল্লাহ তাজানা বলিতেছেন :

## 

 করে, সেই মু'মিনদের প্রতি আপনি সদয় ও স্নেহ-পরায়ণ হউন। ( ৫জারা ২১৫)।"এতদূসর্ত্রেও यদি তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়, তবে আপনি বলেন আল্লাহ আমার জন্যে যথথ্ট; তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাহারই উপর নির্ডর করিয়াছি। আর তিনি মহান অরারের প্রভু।" (তাওবা ১২৯)।

এইর্রপপ অনাত্র আল্লাহ তাআলা বনিতেছেনঃ

"এতদ্সত্ত্বে यদি তাহারা আপনার প্রতি অবাধ্য হয়, তবে আপনি বলেন : উহা হইতে আমি নিচয় দূরে অবহ্থনককারী। আর আপনি পরাক্রমশীল দয়াময় আল্লাহর প্রতি নির্ড কर্পন।" "

এইজ্রপপ অন্যর্র আল্লাহ ত‘অালা বনিত্ছেনঃ
"তিনি পূর্ব ও পষ্চিমের পডু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই; অতএব, আপনি তাহাকে কর্ম-ব্যবস্থাপকর্Kপে গ্রহণ করুন" (সুয়্যাপ্পিন-৯)।
 স্রষ্ঠা ; কারণ তিনি মহান আরশশর প্রভু। উক্ত আরশ হইতেছে সকল সৃষ্টির ছাদ। সকল সৃষ্টি উंহার-ই নীচে অবস্থিত। সকন সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার কুদূরেের আওতার মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান সকন সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বিধান সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রচनिত রহহিয়াছে। এবং তিনি সকল বস্সু ও কার্ব্যে ব্যবস্থাপক (

ইমাম আহমদ (র)...হযরতত উবাই ইব্নে কা’ব (র্রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন ‘কক্র্রান মাজীদের সর্বশশবে অবতীর্ণ আয়াত্দ্বয হইতেছে :

আব্দুদ্মাহ ইব্নে ইমাম আহমদ (র)....হযরত উবাই ইব্ন্ কা’ব (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়য়াছে ঃ তিনি বলেন, হযরত আবূবকর সিদ্দীক (র্রা)-এর খেলাফ্তের যুপে সাহাবীগণ একাধিক খন্ডের জাকারে কুর্রান মাজীদকে সংকলিত করেন। হযরত উবাই ইব্নে কাব (রা) একদল সাহাবীর সম্মূとে ধীরগতিতে কুরजান মাজীদের আয়াতসমূহ উচ্চারণ করিতিন আর তাহারা উহাদিগকে নিপিবদ্ধ করিতেন। তাহারা লিখিতে নিখিতে

 উবাই ইব্নে कা’ব (রা) বলিলেন— নবী করীম (স) আমাকে উক্ত অংশ্রে পরও নিস্নেক্ত আয়াত দুইটি শিক্ক্ন দিয়াছেন :

তিনি আরো বলিলেন উক্ত আয়াত দুইটি হইতেছে কুর্জান মাজীদের সর্বশেষ অবতীর্ণ অং্শ কুরজান মাজীদের সর্ব প্রথমে অবতীর্ণ আয়াত্ও 'আল্লাহ তা'আানা আল্নাহ ভিন্ন অন্য কোন ইনাহ নাই’ এইর্রপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন আর উহার সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত্ও তিনি উপরোক্তরপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কুর্অান মাজীদের



উক্ত রেওয়ায়াতটিও উপরোক্ত মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই।
ইমাম आহমদ (র)....আাব্বাদ ইব্নে আবদুল্ধাহ ইব্নে যোবায়ের (রা) হইতে বর্ণनা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন হযর্তত হারেস ইবৃন্ন থোযায়মা (রা) সূরা-ই বারাजাত
 হযরত উমর (রা)-এর্র নিকট আগমন করিলন। হयরত উমর (রা) তাহাহাক বলিলেন— উহা বে কুরুান মাজীদের আয়াত তোমার এই দাবীর সমর্থক কে আছে? হযরত হারেস ইব্নে থোযায়মা (রা) বলিলেন- তাহ আমার জানা নাই; চবে আল্মার কসম! आমি সাক্ষ দিতেছি বে, উক্ত আয়াত্দ্য় আমি নবী কর্রীম (সা)-এর পবিত্র মুথ হইঢে ชनिয়া শ্থৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছি!' হযরত উমর (রা) বলিলেন, ‘আমি সাক্য দিতেছি, यে, আমি উহাদিগকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে খনিয়াছি।' অতঃপর তিনি (হযরত উমর (রা) বলিলেন-উক্ত অশ্টি তিন আয়াত হইলে জামি নিশ্র উহাকে স্বতন্ত্র একটি সূরা হিসাবে স্থাপন করিতাম। এখন তোমরা কুরজান মাজীদ্দর একটি সুরাকে বাছিয়া উক্ত আয়াত দুইটি উহাতে স্থাপন করো।' ইহাত সাহাবীণণ এই আয়াত দুইট্টিকে সূরা-ই বারাজাত (সূরা-ই-তাওবা)-এর সর্বশেবে স্থাপন করিলেন।’

ইতিপৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে বে, হযরত উমর (রা)-ই হইতেছেন সেই ব্যক্তি যিনি হযরত जাব বকর সিদ্দিক (রা)-কে ক্র্জান মাজীদ সংকলন করিবার পরামশ্শ দিয়াছিলেন। হयরত আবূ বকর সিদীক (রা) হयরত যায়য়দ ইব্ন্ন সাবেত (রা)কে কুরजান মাজীদ্দর সকল আয়াতকে সণ্ৰহ করতঃ ইহাদিগকে একটি মাত্র গন্থের আকারে সংকনিত করিতে নির্দেশ দিয়া|ছিনেন। হযর্তত যাত্য়দ এবং ঢাঁদের সহকর্মী সাহাবীগণ কুর্জান মাজীদের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন আর হযরত উমর (রা) উক্ত কার্य তদারক করিতেন।

কাঘীর-38(cr)

সহীহ রেওয়ায়াত বর্ণিত র্হিয়াছে : হযরত যাল্যেদ ইব্নে সাবেত (রা) বলেন আমি সূরা-ই বারাजাত-এর শেষ অংশে খোযায়মা ইবনে সাবেত অথবা আবূ খোयায়মা-এর নিকট পাইলাম। ইতিপৃর্বে জামি বর্ণনা করিয়াছি বে, একদন সাহাবী এই বিষয়টি সম্বক্ধে নবী করীম (সা)-এর সম্মুথে আলোচনা করিয়াছিলেন।' হযরত খোयায়মা ইব্ন্ সাবেত যখন সর্বপ্রথম সাহাবীদের নিকট উক্ত অংশকে উপস্থাপিত করেন, তখন তিনিও তাহাদের নিকট উহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ-ই অধিকতম জ্ঞেনের অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ-দার্দা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ হযরত আবূ-দারদা (রা) বনেন- ‘‘্য ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সাত বার করিয়া


এই আয়াতাং্ৰটা তিলাওয়াত করিবে, 'আল্লাহ্ ত'আলা তাহার দুপ্চিন্যা ও উদ্বেগের কারণ দূর করিয়া দিবেন।’ ইবন আসাকির (র) হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে আবূ সা’দ যুদরিক ইবনে আবূ সা’দ আল-ফাযারী অাবূ যুরু দামেক্ষী প্রমুখ রাবীীণ হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নেঃ হয়র আাূ দার্দা (রা) বলেন- ‘ব্য ব্যক্তি সাত্বার


এই আয়াতাংশ তেনাওয়াত করিবে সে ব্যক্তি উহাকে সত্য বনিয়া বিপ্ধাস করুক আর না করুক’— আল্লাহ তাজালা নিচয় তাহার দুক্চিক্তা ও উদ্বেগের কারণ দূর কর্রিয়া मिবে। লে. ব্যক্তি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্ধাস ককুক আর না করুক’— উক্তি কथাটা কোন রাবীর নিজস্ব প্রক্ষি-যাহা মূন রেওয়ায়াত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা একটা অড্కুত ও অপ্পহণভ্যাগ্য কথা। এই রিওয়ায়াতটি আবদুর রায়্যাকের সংকননে আবূ মুহাম্দদ বর্ণনা করেন আহমদ ইবনে আদ্মুল্াহ ইবনে আবদ্রুর রায়যাক হইতেও সে তাহার দাদা আবদুর রায়যাক ইবনে উমর হইতে তাহারই সনদে এবং তিনি উহার মারফূ হাদীসর্রপপ উপরোক্ত আয়াতটির কथা (উহাকে বিশ্যাস করুক্ আর না করুকক) সহ বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা সশ্পর্কে আাল্লাইই সর্বঞ্ঞা।

## সূরা ইউনুস্স

মক্কী ১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে


১. आলিফ-লাম-র্যা। এই巛লি জ্ঞানগর্ভ গ্্ৃের আয়াত।
২. মানুষ্যে জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে আমি তাহাদিগেরইই একজনের নিকট ওহী প্রেরণ কর্রিয়াছি এই মর্ম ভে ঢুমি মানুষকে সত্ত্ক কর এবং সু"মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে ঢাহাদিগের জন্য তাহাদিগের পতিপালকের্র নিকট जাছে উচ্চ মর্যাদা! কাফিরগণ বলে ‘এতো এক সুশ্পষ্ট যাদুকর’!
 সশ্পর্কে সূরা বাক্ধারা-এর ঔরুতেই পূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আবূय যুহা (র)
 जর্থাং আমি আল্লাহ সব কিছুই দেখিতে পারি। যাহহহাক এবং অন্যান্য তাফসীরকারুণণও जনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।
 কুর্রানের আয়াত। হযরত মুজ্জাহিদ（র）ও অনুক্রপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছছন। হয়ত হাসান（র）বলেন আল－কিতাব দ্মারা তাওরাত ও যাবূর গন্হদ্য বুঝান হইয়াছে। হযরত
 গ্রন্থসমূহ বুঝান ইইয়াছে। কিন্ঠু কাতাদাহ（র）এর এ মতের কোন কারণ 乡ুঁজে পাওয়া
 রাসূন প্রেরণ কর্রায় বির্ম্য় প্রকাশকারী কাফির্রদের বিশ্ময় প্রকাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। यেমন তিনি পবিত্র কুরআনের অনাত্র পৃর্ববর্তী কাফিরিদের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়া
 একজন মানুষই কি আমাদের হেদায়াত করিবে（তাগাবুন－৪）। হযরতত হূদ ও সালেহ
 ？’ᄅ？ হইতে যিকির অবতারণ করা ইইয়াছ্ তাহাতে কি তোমরা বিশ্ময় প্রকাশ করিতেছ？ （＇অারাফ－২৬）

আল্dাহ ত＇আলা ক্রুাইশ কাফিব্রদের বক্তব্য সস্পর্কে হযরত মুহষ্ণদ（সা）সস্পর্কে
 （সা））সম艹্ত ইলাহদিগকে একই ইলাহহ পরিণণত করিয়াছে। এতো বড়ই আশার্ব্রে ব্যাপার（লোয়াদ－৫）। হযরত যাহ्হাক（র）হযরত ইবনে আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন আল্লাহ ত＇‘আলা যथন হযরুত মুহাম্যদ（সা）－কে রাসূল করিয়া পাঠাইলেন，তথ্থ আরবের লোকেরো তাহা অস্বীকার করিয়া বসিন এবং বলিল，মুহাম্মদ（সা）－এর ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহ ত＇অানা রাসূনরূণপ প্রেরণ করিবেনে，আল্লাহ ত＇অালার মর্যাদা ইহ হইতে বহু উর্丬ের কিন্ুু আল্লাহ ত＇অানা বলেন ইহাতে আচার্থ্রে কি আছে？
（\％）


 প্রতিফन লাভ করা। যাহ्হাক রবী ইবনে আনাস ও আদ্দুর রহহান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম（র）অনুর্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উদ্ধৃত আয়াত আল্লাহ ত＇আলার অপর



তাহাদের সালাত সাওম ® যাকাৎসমূহ এবং তাসবীহসমূহ। আর নবী করীম (সা) এর সুপারিশ। यায়দ ইবনে আসলাম ও সুকাতিন (র) ও অনুক্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।
 জরীর (র) মুজাহিদ এর ব্যা丬্যা গ্রহণ কর্রিয়াছছন অর্থাৎ পূর্বে নেক কৃতকর্মসমূহ। यেমন
 অনুর্রপভবে হযরত হাস্সান (র)-এর নিম্নের কবিতাও একই অর্থ বহন করে।

## 

 আমাদের কার্যাবলি ও আবার অনুষ্ঠান তোমাদের প্রতি সত্যের উপর নির্ভনশীল। আর আমাদদর পরবর্তী লোকেরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের পৃর্ববর্তীদের जनूमाड़।重 তাহাদের মধ্যে ইইতেই তাহাদের ন্যায় একজন মানুষকে ৩ীতি প্র্র্শনকারী ও সুস‘বাদ দানকারী রাসূলজূপপ প্রেরণ করিয়াছি এতসসত্বেও তাহারা একথা বলে, "এ লোকটি তে একজন প্রকাশ্য যাদুকর।" এ ব্যাপার্র তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী (ইউনুস-২)।

৩. তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, यিনি আকাশ মভ্ডী ও शৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, जতঃপর তিনি आরশশ সমাসীন হন। তিনি সকল বিষ<্যে নিয়త্রিত কর্রেন। ঢাহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপার্রিশ কর্রিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাহার ‘ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুधাবন কর্রিবে না?

তাফ্সীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্নাহ ত'অলা একথা জানাইয়াছেন বে তিনিই সমগ্ জগত্তের প্রতিালক। তিনিই মাত্র ছয়দিনে সমষ্ঠ আসমানসমূহ ও যমীন সৃধ্টি করিয়াছেন। তবে সে দিনতলি কি রক্ম দিন ছিল, সে সস্পর্কে মত বিরোধ আছে। কোন কোন তাফসীরকার্রের মতে সে দিনঔ্ি আমাদের দিনের মতই ছিল আবার এক হাজার বছরের ন্যায় এক দিন ছিন এমন মতও প্রকাশ করা হইয়াছে।

আসমান ও যমীন সৃৃ্টি করিবার পর আল্লাহ তা‘অানা আরশশর ওপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আরশশ আল্লাহ্র সৃষ্টসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বড় সৃষ্টি যা আকাশ ও পৃথিবীর ছদ্দর ন্যায়। প্রখ্যাত সুহাদ্দিস আবূ হাতিম (র) বনেন, হাজ্জাজ ইবনে হামযাহ (র) সা’দ-তায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত দারা নির্মিত। ওছ্ব ইবনে মুনাব্মাহ (র) বলেন, অল্লাহ ত'অালা তাহার নূর দ্মারা আরশ সৃষ্টি কর্রিয়াছেন।

 অর্থাৎ কোন এক বিষয়ের প্রর্তি ঢাঁার নক্ষ্ অন্য বিষয়ের "্রতি লর্ষ্ষ্য করিতে বাধা প্রদান করে না (সাবা-৩)। কোন ব্যাপারেই তাহার কোন ভুন সংধणিত হয় না। এবং তাহার নিকট বার বার প্র্থনা করিলেও তিনি সঃক্কুচিত হন না। পাহাড়, পর্বত সয়্র
 দান ও ব্যস্शাপনা হইতে বিরত রাたে না । यমীনের उপর অবস্থিত यাবতীয় थাণীর রুজ্জীর দায়িত্ণ" "কেবল আল্নাহ রাব্বুল
 U পড়़িয় যায় না কিত্তু আল্ধাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবগত আছেন। যমীনের অন্ধকার গহ্নরে পতিত বীজ এবং যাবতীয় তাজা ও ৩ক বস্তুর জ্ঞান নওহে মাহফৃভ্যে নির্ধারিত রয়েছে (আন'আম-৫৯)।

আল্লামা দারাওয়ারদী (র) সা’দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা’বা ইবনে উজরাহ। (র)
 অর্থাৎ—नিঃসন্দেরে তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ যিনি সমস্ত আসমানসমূহ ও यমীন সৃষ্টি কর্রিয়াছেন (ইউন্নুস-৩) অবতীর্ণ হইল। তখন আরবীদের মত মনে হইন এমন একটি কাফেনার সাক্ষৎ হইল। লোকের্রা তাহাদিগকে জিঞ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা জ্টীন এই জয়াতের কারণণই আমরা শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এই হদীসটি ইবনে আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন


 जতএব তোমরা ক্বেবল তাহারই ইবাদত কর। অর্থাৎ রব ও প্রতিপালক যখন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেইই নয়। অতএব ইনাহ হওয়ার অধিক্সরও অন্য কাহার নাই।
 সৃষ্টিকর্তা কেবন মাब্র আল্øাহ রাব্বুল আলামীন যা তোমরাও স্বীকার কর বেযন ইরশাদ रইয়ाइ𧘇 তোমরা মুশরিকদের নিকট জিষ্ঞাসা কর आসমান ও यমীন সৃষ্টি করির়াছে কে? তবে निषিত ভাবে তাহারা বলিবে आসমান उ यমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্নাহ।


 जতএব তোমরা কি তাঁহাকে ভয় কর না? (মু'মিনুন-৮৬)। যখন একথা প্রমাণিত ব্রে আল্মাহ সকল বস্যুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্ত। অতএব ইবাদত কেবল তাহারই প্রাপ্য जন্য কাহরো নয়।

8. তাহার নিকট তোমাদিগের্র সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহর প্রত্রিত্রি সত্য। সৃళ্টিকে তিনিই প্রথম অ尺্টিত্রে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা মু‘মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ঢাহাদিগকে ন্যায় বিচার্রে সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং यাহারা কাফির ঢাহার্যা কুফল্রী করিত বनिয়া ঢাহার্দিগের জন্য রহিয়াছে অज্যযষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তुদ শাস্কি।

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্মাহ তা‘আলা সংবাদ প্রদান কর্রিয়াছেন বে কিয়ামত দিবসে সমস্ত মখলূকেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, বেমন তিনি সমস্ত মখলৃককে প্রথমবার সৃষ্টি কর্রিয়াছেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিয়া ঢাহার নিকট এক্রিত করিবেন। যিনি শ্রiথমবার সৃষ্টি করিয়াছছন দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন বহং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ইরশाদ इইয়ाছ প্রথমবার সৃষ্টি করেন আর দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর তাহার পক্ষে তাহা সহজতর (ক্রম-২৭)।
 ইনসাফের সাথথ পূর্ণ প্রতিফन ও কর্মবিনিময় প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি কর্রিবেন প্রতিফন প্রদানে কোন প্রকার র্রুটি করিবেন না (ইউনুস-8)।
 কাফিরদিগক্কে তাহাদের ক্কুফন্রীর কারণণ নানা প্রকার শান্তি দেওয়া হইবে বেমন উত্ত্ত হাওয়া উত্তণ্ত পানি ইত্যাদি। অনাত্র ইরশাদ হইয়াছ্ছ :
 জন্য তৈরী করা হর্ইয়াছে। সুতরাং তiহারা স্বাদ ब্রহণ করুক উত্ত্ণ পানি ও পুঁজ (
 "অর্বীর্কার করিত এবং তাহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুট্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে (রহমান-৪৩)।

৫. তিনিই সূর্यকক তেজস্ষর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় কন্রিয়াছেন এবং উহার มनयিল निमिষ্ট কর্রিয়াহেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সমফ্যের হিসাব জানিতে পার। আাল্థাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সশ্প্রদায়়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত কর্রেন।
৬. দিবস ও রাত্রির পর্রিবর্তন্নে এবং আাল্লাহ আকাশ মভুনী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি কর্রিয়াছেন ঢাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুতাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোোত আয়াতসমূহের মাধ্যম্ আল্লাহ ত'অালা তাহার মহান ক্ষমতা ও সু-বিশাল রাজত্ণের নিদর্শনসমূহের কথ্থা উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্ভ্যে কিরণকে তিনি উজ্জৃল করিয়াছেন এবং চন্দ্রের আলোককে তিনি নূর বানাইয়াছেন। অর্থাৎ সূর্থ্যু आলো ও চন্দ্রের আলো এক রকম নয়। উভয় প্রকার আলোর মধ্যে রহিয়াছে বৈচিত্র যেন একটি অন্যটির সাথে মিলিত না হয়ে যায়। দিনের বেলা সূর্থ্রের প্রাধান্য ও রাতের বেলা চন্দ্রের রাজত্ব । চন্দ্র-সূর্य উওয়টি নভমড্ডলের হఆয়া সত্ত্বেও আল্ধাহ ত'আলা সূর্থ্যে জন্য কোন গতিপথ নিধারণ করেন নি কিন্ুু চাঁদের জন্য কয়েকটি গতিপথ নির্ধারণ কর্রিয়া

দিয়াছেন। আবার প্রথম তার্রিথ যখন চন্দ্র উদয় হয় তখন উহা হয় অতি ক্ষুদ্র— অতঃপর ঘীরে ধীরে উহার আল্লে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আকারে বড় হয় এমনকি পরে পূর্ণ গোলাকার হইয়া যায়। অতঃপর ধীরে ষীরে ছোট হইতে থাকে এমনকি এক সময় উशা প্রথমাব্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্gাহ ত'আলা ইর্যশাদ কর্রিয়াছেন :


অর্থাৎ—আর চন্দ্রের জন্য আমি কয়েকটা কল্শ পথ নির্ধারণ করিয়াছি, এমন কি উহা চলিতে চনিতে থেজুরের পুরাত্ন শাখার ন্যায় হইয়া যায়। সূর্ব্যের পক্ষে চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলা সষ্ব নয় আর রাত ও দিনের পৃর্বে আসিতে পারে না প্রত্যেকেই স্বীয় কক্কে ভाসিয়া বেড়ায় (ইয়াসীন-৩৯-৪০)। আল্মাহ ত'অালা আরো ইরশাদ করিয়াছেন



 অর্থাৎ- আাল্লাহ তাআানা এই সমস্ত বিনা ফায়দায় সৃষ্টি করেনে নাই বরং এ সমষ্ঠ বস্থু সৃষ্টি করার মধ্যে বিরাট হিকমত ও ফায়দা রহিয়াছে (ইউনুস-৫) ইরশাদ হইয়াছে :

## 


जর্থাৎ— আমরা আসমান যমীন ও উভর্যেন মাব্েে বিদ্যমান বস্তসমূহকে বাতিন ও বে-ফায়দা সৃষ্টি করি নাই। ইহা হইন কাফির্রদের কেবন ধারণা মাত্র। অতএব কাফিব্রদের জন্য হউক দোয়ের ধ্রংস (লোয়াদ-২৭)। আল্নাহ ত'‘আলা আরো ইরশাদ কর্রেন :


जর্থাৎ—তোমরা ধারণা কর্রিয়াছ বে, আমি তোমাদিগকে বিনা ফায়দার সৃষ্টি করিয়াছি Mার আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘট্রিবে না। আল্নাহর সত্তা এর্ণপ কাজ হইতে অনেক উধ্ধে- তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি সশ্মানিত আরশের অধিকারী (মু’মিনূন-১১৫-১১৬)।

काशीর->e(B)
信 দিনেন আবর্তনে বিবর্তনে অর্থাৎ－যখন একটির জাগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে আর যথন আর একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে（ইউনুস－৬）। বেমন，আল্লাহর
 দিনের ওপর আশ্মাদিত হইয়া যায় এবং দিন রাচ্রের ওপর আচ্ঘাদিত হইয়া যায়। কিন্ু সৃর্থ্রে চন্দ্রের সাথে সংঘর্ষ কর্রিবার কোন ক্ষমত রাvে না（＇আরাফ－৫৪）। আল্লাহ
 ত＇আলা উষা সৃষ্টিকারী এবং রাতকে করিয়াছেন প্রশাত্তির সর্ময়কাল（আন‘‘অম－৯৬）। তিনি আসমান ও যমীন এবং আরো যা কিছ্ম সৃৃ্টি করিয়াহেন এ সমত্তই তাঁার মহান
 আসমান ও यমীনে জাল্লাহর ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে（ইউসুফ－১০৫）।
 হে নবী！（সা）আপনি কাফি্রদিগকে বলিয়া দিন，তোমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখতো आসমান यমীনে আन্ধাহর শক্তির কতই ন্া নির্দশন রহহ্যিাছ্ এবং কাফিরদিগকে সতর্ক করিবার জন্য কত না দলীল প্রমাণ বিদ্যমান आছে（ইউনুস－১০১）। ইরশাদ হইয়াছে竍 ＇আসমান－यমীনে তাহাদের আাে পচ্চাতে কি দৃষ্টিপাত করেরে না（সাবা－৯）？ইররশাদ

 জ্ঞৌীদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে（আলে－ইমরান－১৯০）। এবং এই স্থানে বলেন秋 আযাবকে ভয় করে তাহাদের জন্য（ইউনুস－৬）।
৭. যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না. এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃষ্ড এবং ইহাতেই নিচ্চিন্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবনী সম্বন্ধে গাফিন।
৮. উহাদিগেরই আবাস অগ্মি উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য।

তাফসীর ঃ যে সমস্ত লোক আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশা রাথে না বরং কিয়ামতে আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্পাহ ত'‘আলা সেই সমস্ত লোকদের সম্পর্কেই খবর দিয়াছেন।

হযরত হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি কিয়ামতকে অস্বীকারকারী কাফিররা না তো তাহাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করিতে পারিয়াছে আর না তাহাদের পার্থিব জীবনে মান-সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, অথচ সেই অবস্থায়ই তাহারা সন্ত্ৰুষ্ট রহিয়াছে আর তাহারা আল্নাহর নিদর্শনসমূহ হইইতে বে-খরব। অতএব তাহারা সেই নির্দশনসমূহ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনাও করিতেছে না। আর শরীয়তের বিধানও পালন করিতেছে না সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাহাদের কর্মফল হিসাবে জাহান্নামই তাহাদের ঠিকানা ইইবে। আল্লাহ, রাসূলুল্ধাহ ও পরকালের অস্বীকৃতি ছাড়াও তাহারা অন্যান্য আরো যে সমস্ত গুনাহ ও অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে ইহাই তাহার উপযুক্ত বদলা।

৯. যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রতিপানক তাহাদিগের ঈমান হেতু তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে।
১০. সৌোয় তাহাদিগের ধ্লনি হইবে, ‘হে আল্লাহ! ছুমি মহান, পবিত্র এবং সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম, এবং তাহাদিগের শেষধ্ধনি হইবে, প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপানক আল্লাহর প্রাপ্য!

তাফসীর : সৌভাগ্যশানী লোক যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং রাসৃন-সমূহকে সত্য বनিয়া মানিয়াছে তাহাদের নির্দেশসমূহ পানন কর্যিয়াছু ও নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ ত'আলা উপরোক্তু আয়াতসমূহ দ্বারা তাহাদের সশ্পর্কে খবর দিয়াছ্ন বে তিনি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। ' দুইটি সষ্যাবনা রহিয়াছে L হরखে यারটি

 পুল্লসিরাত্ পার করাইয়া দিবেন অবশেবে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ কর্রিবে। আর ᄂ
 এর্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি
 চলিতে থাকিবে (ইউনুস-৯)।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের আমল সুন্দর প্রতিকৃতিরর্মপ ও সুগ্ধিযুক্ত বায়ুর্র ধারণ করিবে। যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে তখন সেই সুদ্দর প্রতিকৃতিসমূহ তাহাের সম্মুখ দিয়ে চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকার সুসং্বাদ দান করিতে থাকিবে। তখন সে সৎ লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কাহারা? তাহারা উত্তরে বলিবে, আমরা তোমার নেক আমলসমূহ, অতঃপর তাহারা তাহার সশ্মুথে নূরের <্রপ ধারণ করিয়া চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে জান্নাতে

 বায়ুর ক্রপ ধারণ করিবেবে আর তার সাথীর সহিত নাগিয়া থাকিবে এবং অবশেবে তাহাকে দোয়ে নিক্ষেপ করিবে। হযরত কাতাদা (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

 কর্রিয়াছেন বে তাহারা জান্নারের মধ্যে বনিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আপনার সত্তা পবিত্র এবং তাহারা পরশ্পরে আসূলামু আनায়কুম বলে একে অন্যকক সানাম করিবে (ইউনুস-১০)।

ইবনে জুরাইজ (র) জান্নাত্বাসীদের নিকট দিয়ে যখন কোন এমন পাখী উড়িয়া যাইবে যাহা তাহারা
 তাহাদের কাংথিত বস্তু जানিয়া হাবির করিবে এবং তাহাদিগকে সানাম করিবে এবং
 তাহাদের সেই সানামের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন জান্নাত্বাসীীপণ তাহাদের কাংখিত বस्यू आशার করিয়া অবসর হইবে তथन তাহারা প্রতিপাनকের শোকর জায় করিবে। দ্বারা আল্লাহ তাহাদের সেই অবস্থারই উল্লেখ কর্রিয়াছেন। মুকাতিন ইবনে হাব্বান বলেন, জান্নাতবাসীগণ যখ়ন কোন খাদ্র্রব্য ঢাহিবার ইচ্ম করিবে তখন তাহারা
 স্বর্ণ্রে পেয়ালা থাকিবে যার মধ্যে বিভিন্ন ধরন্নে খাদ্রদ্যব থাকিবে। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক পেয়ালা হইতে কিছু কিছू আহার করিবে। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বনেন, যখন কেহ কিছুর ইচ্ম করিবে তখন সে সুবহানাকাল্লাহহ্মা বলিবে। উক্ত আয়াত

 আয়াতসমূহ দ্বারা একথা বুবা যায় বে আল্লাহ। রব্রুল আলামীন সদা প্রশংসিত এবং সর্বকালের জন্য উপাস্য একারণে সৃষ্টির তরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছছেন এবং সৃষ্টির মাঝেও কুর্ানে-কারীমের ৩রুতেও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন আবার

 প্রিয় বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন (কাহাফ-১) অনুর্রপভাবে ín ín
 यমীন সৃї্টি করিয়াছেন। এ ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহা দারা আল্লাহর সর্বাবস্থায় প্রশংসিত হওয়া বুঝা যায়। তিনি তরু এবং শেষে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগত্ত সর্বাবস্থায় প্রশংসিত এ কারণে হাদীসে, বর্ণিত হইয়াছে যেমন জান্নাত্বাসীদের অন্তরে বিভিন্ন বস্থুর কামনা-বাসনা পয়দা হইবে অনুর্পপতাবে তাহাদের অন্তরে ঢাসবীহ ও ঢাহমীদ এর ইলহাম করা ইইবে। আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যতই তাহাদের প্রতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাহারা অধিক তাসবীহ তাহমীদ করিতে থাকিবে। এ তাসবীহ্ তাহমীদের কোন শেষ নাই নাই কোন শেষ সীমা। অতএব আল্লাহ द্যতিত আর কোন ইলাহ নাই. আর নাই কোন প্রতিপালক।
১১. আল্লাহ यদি মানুষের অকন্যাণ ঢ্ৰরান্विত কর্রতেন, বেजাবে তাহারা তাহাদিগের কন্যাণ ত্রান্তিত করিতে চাহে, তবে ঢাহাদের মৃচ্যু খটিত। সুতরাং

यাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ কর্রে না তাহাদিগকে আমি ঢাহাদিগের অবাধ্যणায় উদ্রান্তের ন্যায় ঘুর্রিয়া বেড়াইতে দিই।

তাফসীর ঃ ঊপর্রোত্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আাল্লাহ ত‘আলা তাহার ¿ধ্ব্য এবং তাঁহার বাদ্দাদের প্রতি তাঁহার অনুগহের সংবাদ দান করিয়াছেন। তাঁহার বাদ্দারা যখন ক্রোধ অস্থিরত ও বিরক্তিকালে তাহাদের ধন-সস্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি অকন্যাণের বদ দু’আ করে তখন তিনি ঢাহাদের দু’আ কবূল করেন না কারণ তিনি একथা জানেন, বে তাহারা డ্রোধ ও বিরক্তির সময় এ অকল্যাণের দু’আ কর্রিয়াছে। তাহারা ইহার ইচ্ঘ ও কামনা করে নাই ইহা হইল আল্লাহ ত'আলান অপার করুণা ও দয়ার মহতি প্রকাশ। যেমন তাহাদের সত্তা, তাহাদের ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সন্ততির কन্যাণের দু'আ কবূন করা আাল্লাহর বিরাট অন্ম্ণহ ও দয়া। এ কারণণে ইরশাদ হইয়াছে四 বান্দা যখনইই তাহারা নিজ্জেেের জন্য বদ দু'আা করে আল্লাহ यর্দি তাহা কবূন করেন তা হইল্লে আল্লাহ ত'অানা.তাহাদিগকে ধ্রংস কর্রিয়া দিত্ন।। কিনু মানুষ্েের নিজ সত্তা ও ধন-সস্পদ্দর অকন্যাণণর জন্য বার বার এর্রপ বদ দু'আ কর্রা উচিৎ নয়। হাদীসে এইর্রপ বদ দু’আ করতে নিষেধ করা হইয়াহে। হাফি্য আবূ বকর বাযयার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্নেখ করিয়াছেন। মুহাম্দদ ইব্ন মা’মার (র)....জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূন্ন্নাহ (সা) ইর্াশাদ করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সত্তার ওপর অকন্যাণণর দু’আ করিও না আর তোমার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সশ্পদের ওপরও অকन্যাণের দু’আ করিও না। কারণ দু'আ কবূল হওয়ার বিলেব সময়ে यদি অকন্যাণের বদ দু’্যা কর তবে অাল্লাহ তা কবূল করিবেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) হাতিম ইবন ইসমাঈল (র) থেকে অনুর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বায়্যার (র) বলেন উবাদাহ ইবন অनীদ ইবনে উবাদাহ ইবনে সামিত আনসারী (র) হাদীসটি একা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত আর কেহ শরীক रয় নাই।
 গিয়া বলেন, বদ দ'"আ হইর্ন মনুুষের কথা যাহা কোন মানুষ ক্রোধের সময় স্বীয় ধन-স্প্পদ ও সन्তান-সন্ততির জन्য এইद्रপ বলिয়া থাকে অর্থাৎ হে আল্লাহ উহাত বরকত দিবেন না এবং অভিশাপ দান করুন্ন। यদি তাহার বদ ‘দু‘আ কবৃল করা হইত যেভাবে তাহাদের নেক দু’আ কবূল করা হয় তাহা হইলে তাহাদের সর্বনাশ হইয়া যাইত।

##   o

১২. এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দদন্য স্পর্শ করে ঢখন সে ৃইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীযূত করি সে এমন পথ অবলম্নন করে যেন তাহাকে বে, দুঃখ-দৈন্য স্পা্শ কর্রিয়াছিল তাহৃার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। याহারা সীমানংঘন করে তাহাদিপের কর্ম তাহাদিপের নিকট এই শোভন প্রতীী়মান হয়।

তাফ্সীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্রারা আল্লাহ এই খবর দিয়াছেন বে মানুষ যখন

 করে। কারণ যখন কোন মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে অস্থির ইইয়া উঠিয়া ও বসিয়া এবং সর্বাবস্থায় বিপদদর ঘনঘটা ও অবসানের জন্য. দু’আ করিতে থাকে। কিন্মু যখন আল্নাহ তাহার বিপদ দূর করিয়া দেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন তখन পুনরায় সে বিমুখ হয়ে পড়ে ব্যেন তাহার উপর কখনো কোন বিপদ আলে নাই। আল্মাহ ত'আলা এই প্রকৃতির লোকদের নিन्দা করিয়া বনেন
 পাপকাজসমূহকে শোভন করিয়া দেয়া হইয়াছে। কিন্ুু যাহাদিগকে হেদায়াতের তাওফীক দান করা হইয়াছে তাহাদের অবস্থ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইরশাদ হইয়াছে צ́।
 করিয়াছ্ তাহাদ্দের ব্যাপার পাপীদের থেকে স্বতন্ত্র। রাসূনুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মু‘মিনদের ব্যাপার বড়ই আশার্যজনক তাহার জন্য আল্লাহর পক্ক ইইতে যাহা কিছু ফয়সসালা হইয়া যায় উহা তাহার পক্ষে উত্ত্ই উত্তম হয়। যদি কোন বিপদে পতিত হয় তবে 乙ৈর্য ধারণ করিলে উহা তাহার পক্ষ হয় উত্তম আর যদি সুখ শান্তি লাভ করে শোকর করে তবে তাহাও তাহার পক্কে হয় উত্তম। অর্ধাৎ উভয় অবস্থাতেই সে সওয়াবের অধিকারী হয় আর এ মর্যাদা কেবল মু’মিন ব্যক্তিই লাভ করিতে সক্ষম হয়।
১২০
১৩. তোমাদিণগের পৃর্বে বহ্ মানবগোঠীকে আমি ধ্রংস কর্ণয়য়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিন। শ্পষ্ট নিদর্শনসহ ঢাহাদিগের নিকট রাসূন आসিয়াছিন, কিন্তু তাহার্গা বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিন না। এইতাবে আমি অপরাধী সশ্প্রদায়কে প্রতিফন দিয়া থাকি।
38. অতঃপর জামি উহাদিগের পর পৃথিবীতে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত কর্রিয়াছি, ঢোমরা কি প্রকার আচরণ কর তাহা দেখিবার জন্য।

তাফ্সীর ः পৃর্ববর্তী রাসূনগণ যখন কাফিরদের নিকট দলীল--্রমাণসহ आগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের কথা খনিতে অস্গীকার করিয়াছিন তथন আল্নাহ তা‘আলা কিওাবে তাহাদিগকে ধ্পংস করিয়া দিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াত্সমূহে আল্লাহ সে সংবাদ দান কররিয়াছেন। তাহাদিগকে ঋ্মংস করিবার পর আল্লাহ ত'অানা পুনরায় সেই কাফিন্রদের স্रলাভিষিক্ত লোকদের নিকট রাসূন প্রেরণ কর্রিয়া দেথিতে চাহিয়াছেন বে, তাহারা ঢাহাদের রাসূলগণণর অनूসরণ করে কি ना। সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থে আবূ নাयরা (র) আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীলে রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করেন, দুনিয়া বড় মিষ্ট এবং সৌন্যর্যম, আল্নাহ ত'আালা তোমাদিগকে তোমাদের পৃর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তিনি দেথিবেন তোমরা কিক্রপ কাজ কর। তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা হইতে বিরত থাক এবং নার্রীদের থেকেও সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাঈলেরা সর্বপ্রথম এই নারীদের কারণেই বিপদে পতিত হইয়াছিন।

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র)....আওফ ইবন মালিক, (র) হইতে বর্ণিত বে তিনি একদা হযরত আবূ বকর (রা)কে নিজের একটা স্বপ্ন বর্ণনা করিলেনआসমান হইতে বেন একটি রশি ঝুলিতেছে অতঃপর রাসূন্নুল্মাহ (সা) রশিটিকেকে টানিয়া আনিলেন অতঃপর আবার রশিটি আসমানের সাথে ঝুালিতে লাগিন এখন হযরত আবৃ বকর (রা) রশিটি টানিয়া आসিলেন অতঃপর লোকেরা রশিটিকে মিন্বরের পাক্শে মাপিতে নাগিন কিদ্ুু হযরত ওমর (রা)-এর মাপে মিম্বরে হইতে তিন হাত বেশী

হইয়া গেল। হযরত ওমর (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, একথা ঔনিয়া তিনি বলিলেন, তোমার স্বপ্ন ছাড়িয়া দও। এ ধরনের স্বপ্নের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? পরবর্তীকালে হयরত উমর (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি একবার হযরত আওফ (রা) কে বলিলেন, আচ্ছা তোমার সেই স্বপ্নটি আমাকে পুনাও। তিনি বলিলেন এখন সেই স্বপ্নের কথা ত্ৰনিয়া কি করিবেন? তখনতো আপনি আমাকে ধমক দিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ. তোমার কল্যাণ করুন, তুমি হযরত আবূ বকর (র)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনাইবে তখন আমি একথা পছন্দ করিতে পারি নাই। অতঃপর হযরত আওফ (রা) স্বপ্ন তুনাইতে লাগিলেন, যখন তিনি স্বপ্নের এই পর্যায়ে পৌছিলেন যে "লোকেরা কি মিম্বর পর্যন্ত রশিটিকে তিন হাত তিন হাত করিয়া মাপিল"। তখন হयরত উমর (রা) বলিলেন তিন হাতের একক হাতের অর্থ হইল খলীফা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) আর দ্বিতীয় হাতের অর্থ হইল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাজে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করেন না। আর তৃতীয় হাতের শেষ হওয়ার অর্থ হইল তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ হইয়া যাইবেন। হযরত ওমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ ইরশাদ करियाছেन অর্থাৎ তোমাদিগকে তাহাদের পর যমীন্নে স্থলার্ভিষিক্ত কর্রিয়াছি যেন আমি দেখিতে পারি তোমরা কির্দপ কাজ কর (ইউনুস-১৪)। আওফ (রা) বলেন অতএব হে উমর! আল্লাহ তোমাকে খলীফার স্থ্লাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব তুমি কাজ্জ করিবার পূর্বে বহু চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করিবে। নিন্দুকের নিন্দা হইতে ভয় না করিবার যে উল্লেখ হযরত উমর করিয়াছেন এর সম্পর্ক হইল আল্লাহর নির্দেশের সাথে অর্থাৎ আল্মাহর নির্দেশ পালন করিতে গিয়া নিন্দিত হইলে তাহার কোন পরোয়া করে না। হযরত উমর এর কথা, "তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ" এর অর্থ ওমরের কি রূপে শাহাদাত হইবে অথচ এখনো মুসলিমগণ তাহার অনুগত।

##   



## (1) 

১৫. যখन আমার আয়াত- याহা সুশ্শষ্ট তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় ঢখन यাহারা, অামার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, जন্য এক্ কুর্রান আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও। বল নিজ হৃইতে ইহা বদলান আমার কাজ্র নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি কেবল ঢাহারই অনুসরণ করি। जামি আমার প্রতিপানকের্র অবাধ্যতা করিলে জমি আশংকা করি মহা দিবলের শাস্তি।
১৬. বল, আল্লাহর সের্রপ অভিপ্রায় হইলে আমিও তোমাদিগের নিকট উহা পাঠ কর্রিতাম না, এবং তিনিও ঢোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। आমি তো ইহার পৃর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্घকাল অবস্शান কর্রিয়াছি তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না?

তাফসীর ঃ অহংকারী কুরাইশ যুশরিক যাহারা সকল কথাই অস্বীকার কর্রিত আল্মাহ তাহাদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদের সংবাদ দিয়াছেন বে রাসূনুল্নাহ (সা) যখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং দলীল-প্রমাণসমূহ পেশ করেন তথন তাহারা একথা বলিত তুমি কুর্রান ছাড়িয়া অন্য কোন পদ্ধতির কুরजান নিয়া আস কিংবা ইহাকে পরিবর্ত্ন কর্রিয়া পেশ কর। আল্লাহ তাঁহার নবীকক বলেন, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আমার কি সেই অধিকার আছে যে আমি কুরআন পরিবর্তন করিব? आমি তো কেবন মাত্র আল্নাহর একজন অনুগত দাস এবং আল্লাহর পয়গাম বহনকারী একজন দূত বই কিছুই নই। আমি তোমাদের নিকট যাহা কিছ্ম পেশ করিয়াছ্ছি তাহা কেবল আল্লাহন ইচ্ছায় পেশ করিয়াছি। আমি তো কেবন লেই কথাই বলি যাহা কিছू ওহীর মাধ্যে্ম আমার নিকট অবতীর্ণ করা হয়। यদি আমি আল্লাহর নাফ্রমানী করি আর তাহার পয়গাম সঠিক ভাবে না পৌছাই তবে কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তির আশংকা করছি।
 রাসৃলের বাণী নয়, একথাই•প্রমাণিত কর্রিবার জন্য তিনি উল্লেথিত আয়াত পেশ করিয়াছেন, অর্ৰাৎ অমি বে পবিত্র কুর্রান তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি তাহা কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেলেই এবং ঢাহার ইচ্ঘায়ই পেশ করিয়াছি (ইউনুস-১৬)। রাসৃনুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষু ইইতে গড়িয়া পেশ করেন নাই। ইহার জন্য দনীল হিসাবে এইকथা পেশ করা যাইতে পারে বে, यদি পবিত্র কুরজান আমার (রাসূন্ন্লাহর) রচিত কিতাব ইইত তবে তোমরাও জ্দ্রপ কিতাব র্চো করিতে পারিতে অথচ তোমরা পবিত্র কুরআনেের ন্যায় কিতাব রচনা করিতে অক্ষম। অতএব আামার দ্বারাও এইন্গপ কিতাব রচনা করা সষ্ভব নয়। কারণ আমিও তো তোমাদের ন্যায় একজন মনুষ। সুতরাং এই মহাপ্রন্য বে আল্লাহর বাণী তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। এছাড়া আমি

আমার জন্ম হইতে রিসানাত প্রাধ্তি পর্যন্ত তোমাদের মাঝেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি অতএব তোমরা আমার সত্যবাদিত ও আমানত সম্পর্কে ওয়াকিফহান। তোমরা কখনো আমাকে কোন দোষে দোবী সাব্যস্ত কর নাই একারণেই ইর্শাদ रই’़ाছ মাঝে দীর্ঘকান অতিবাহিত করিয়াছি কোন দিন কোন মিথ্যা কথা বলি নাই। অতএব তোমাদের জ্ঞান বিবেক কি কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমরা সত্য মিথ্যা বুঝিতে পার এবং বাতিন হইতে সত্যকে পৃথক করিতে পার (ইউনুস-১৬)। এ কারণেই যখন র্ম সয়াট হিরাকিল আবূ সুফিয়ানকে রাসূলूল্নাহ (সা)-এর ওণাবনী সপ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার প্রতি কি নবুয়তের দাবী করিবার পৃর্বে কথনো মিথ্যার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে? উত্তরে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন জী-না, অথচ আবূ সুফিয়ান তখন কাফিরদের সরদদার ছিলেন তাহা সত্ত্রেও তিনি সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন। আর বাঙ্তুবিক মর্যাদার কথা তো তাহাই যাহার সাক্ষ্য শর্রওও প্রদান করে। তথন তাহাকে হিরাকিল বনিয়াছিলেন, আমি এই সত্যকে বুঝি বে, বে ব্যক্তি মানুষের ওপর কোন মিথ্যা কথা বলে না সে আল্লাহর ওপর কিক্রপপ মিথ্যা কथা বनिবে। আবেশিনীয়ার সয্রাটের দরবারে হাयির হইয়া হযরত জা’ফর বनिয়াছিলেন, আল্নাহ ত'আলা আমাদের নিকট এমন মহাপুরুুকে রাসুল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন যাহার সত্যত যাহারা বংশ ও আমানতদারী সম্পক্কে আমরা ভান ভাবেই অবগত আছি। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে চল্নিশ বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে অবস্গান করিয়াছেন। সা’’ী़ীদ ইবনে মুসাইয়েব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন তেতাল্নিশ বছর তিনি আমাদের মধ্যে অবস্গান করিয়াছেন। কিত্তু প্রথম ঊক্তিটি অধিক প্রসিদ্ধ।

##  

১৭. বে ব্যক্তি আল্লাহ সশ্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ঢাহার অপেক্ষা অধিক यানিম जার কে? অপরাধিণণ সফনকাম रয় ना।

ঢাফ্সীর ঃ আল্মাহ ত‘আলা ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি হইতে অধিক জালেম, নির্বোধ ও অধিক অপরাধী আর কেহ নয় বে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে जবং এই কথা বলে বে আল্লাহ তাঁহাকে রাসূণ হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন অথচ আল্লাহ তাহাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই। অতএব ள̣ই ব্যক্তি অপেক্ষো অধিক অপরাধী ও যালেয় আর কেহ নয়। এ বিষয়টি কোন বোকা ও নির্বোধ্বে পক্ষেও. বুঝিতে অসুবিধা इওয়ার কথা নয়— সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম ও জ্ঞানীদের পক্ষে তো অসুবিধা হওয়ার প্রশ্নই উঠ্ঠ না। যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করে চাই সে সত্যবাদী হউক কিংবা

মিথ্যাবাদী আল্লাহ তাহার সত্যবাদীত ও মিথ্যাবাদীতার উজ্জ্ল প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

হযরত মুহাশ্মদ (সা) यিনি সত্য নবী ছিলেন এবং চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামাহ উভর্যের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিন তাহা সে সমস্ত লোকের পক্ষে স্প্ট্ট ছিন যাহারা তাহাদের উভয়কে দেথিয়াছে আর় $এ$ পার্থক্ম এতই স্পষ্ট ছিন বেমন গভীর রাতের অক্ধকার ও দ্রিপ্রহরের আলোর মধ্যে পার্থক্ স্প户। আল্মাহ যাহাকে তীক্ষ জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহার পক্ষে উত্য়ের চরিত্র কার্यকনাপ ও কথাবার্তা দ্বারা মুহান্মদ রাসূনুল্gাহ (সা)-এর সত্যত এবং মুসায়লামাহ, আসওয়াদ আননসী ও সজ়াহ এই সকলের মিথ্যাবাদী হওয়া সূর্ব্রের ন্যায় উজ্জাসিত হইয়া উঠে।

হযরত आদ্দুল্নাহ ইবনে সানাম (রা) বলেন, যখন রাসূনূন্নাহ (সা) এর মদীনায় అভাগমন घটিন তখন তাহার ওভাগমনের কারণে সকনেই অত্যন্ত দ্রততবৌে একত্রিত হইন आমিও তাহাদেরই , একজন ছ্নিাম। আমি যখন তাহাকে প্রথম দর্শন করিলামতथনই আমার অন্তর সাক্ষ্য দিন বে, এই নূরানী চেহারা কখনো কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। তিনি, বলেন, আমি সর্বশ্রথম বে কথা তাহাকে বলিতে ঐনিয়াছি তাহ হইল, হে লোক সকল! তোমর্যা সালাম বিস্তার কর ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং আ丬্ীীয়দ্রে সাথে আা্্ীীয়ততর সম্পর্ক স্থাপন কর- মানুষ যখন ঘুমাইয়া থাকে তथन তোমরা সালাত পড় তা হইলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর্রিতে পারিবে। যখন যিমাম ইবনে সালাবাহ ঢাহার গোত্র, বনী বকর এর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে নবী করীী (সা)-এর দরনারে হাবির হইল তথন সে রাসূনুল্ধাহ (র) কে জিষ্ঞাসা করিল, এই আসমান কে বুলন্দ করিয়াছে? তিনি বনিলেন "আল্লাহ, সে জিজ্ঞাসা করিল, এই পাহাড় পর্বত কে খাড়া করিয়াছে। তিনি বলিলেন আল্লাহ, সে आবার জিজ্ঞাসা করিল এই यমীনকে কে বিষ্তৃত করিয়াছছ? তিনি বनিলেন আল্লাহ। তथন প্রশ্ন কর্রিল, সেই সত্তার কসম যিনি আসমান বুলন্দ করিয়াছছন, পাহাড়-পর্বত খাড়া করিয়াছছন এবং যমীন ব্ত্ত্ত করিয়াছেন সেই আল্লাহ-ই কি আপনাকে সম্্র মানবকুলের প্রতি নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি বনিলেন সেই আল্লাহর শপথ, তিনি আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর সে সানাত যাকাত হজ্জ ও সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর্রিল এবং প্রশ্নের সাথে কসম দিতে লাগিন এবং নবী করীম (সা) কসম খাইয়া তাহার উত্তু দিতে লাগিলেন। তখন সে বলিন आপনি সত্য বলিয়াছেন, সেই সত্তার কসম, यিনি আপনাকে সত্য নবী কর্রিয়া প্রের্ণণ কর্রিয়াছেন আমি ইহার অंধিকও করিব না আর ইহার থেকে কমও করিব না। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হইল ভে এই ব্যজ্তি নবী করীী (সা)-এর সাথে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া

তাহার সত্যাদী হওয়া সম্পক্কে নিপ্চিত হইন। কারণ সেই অই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার আनাপ ও কथাবার্তার মাধ্যমে তাঁহার সত্যতার দনীন প্রমাণ সপ্পহ কর্রিয়াছ্নি। হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত (রা) বলেন
 রাসূলুল্নাহ (সা)-এর রিসালাত্র সত্যতার জন্য অন্য কোন স্পষ্ট দনীল না-ও হইত তবুও তাহার চেহারার পবিব্রত ও সর্ললত তাহার সত্যবাদীতার জন্য যথেষ প্রমাণ ছিল।

আর মুসায়লামাহকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছে তাহার অশানীন কথাবার্ত ঞ্ৰিয়াছে এবং তাহার অসৎ কার্যকনাপ অবলোকন করিয়াছে এবং তাহার মিথ্যা কুর্ান যাহা তাহাকে চিরতরে দোयখে নিক্ষে করিবে দেখিয়াছে সে নিপ্চিত্ভাবে এ সিদ্ধাল্ত উপনিত হইবে মুসায়লামা একজন মিথ্যাবাদী ছিল নবুয়তের সাথে তাহার দূর্রের স্পর্ক ছিল না।


 পরিষার হইতে থাক যত তুমি চাও, তোমার লাফানোর কারণে পানি নষ হইবে না আার পানকারীরা পান করা হইতেও বিরত থাকিবে না। ইহার প্রতি লক্ষ করিনেই বুবিতে পারিবে একটি মহা সত্যবাদীর বাণী আর অপরটি এ চরম অভ্দ্র ও শালীনতা বিবর্জিত ব্যক্তির কথা।

ইহ ছড়া মুসায়লামার মিথ্যা অহীর প্রত্তিও লক্ষ্য করা যাক ঃ

অর্থাৎ— আল্লাহ অতি অনুগ্মহ কর্রিয়াছেন গর্তবত্তী নারীীর প্রতি বে অকটি জীবিত কুহকে তাহার বাচ্চাদানীর ও নাড়ীর মধ্য হইতে বাহির করিয়াছছন।

আরো বলিয়াছে :

অর্থাৎ— হাতী, হাতী কি? ঢুমি কি জান? উহার ज़কটি লম্বা "ঁড রহিয়াছে।
信

যাহারা আটা ছানিয়া থাকে, যাহারা রুটি পাকায় আর যাহারা চর্বি ও ঘি-এর মধ্যে রুটি টুকরা לুকরা কর্রিয়া দিয়া আহার করে। কুরাইশ বড় যালেম সম্প্রদায়। এই প্রকারের অশানীন ও কুকুচী পূর্ণ কথাবার্ত্ণ এমন জ乡ন্য ব্যে কচি ছেলেও তাহা হইতে বিরত থাকিবে। তবে একমাত্র বিদ্রপ ও ঠাট্টার উদ্দল্যে বলিতে পারে। একারণণই আল্লাহ ত'‘আলা जাহাকে অপদস্থ ও নাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাহাকে ঞ্পংস করিয়া দিয়াছেন। তাহার দলবল ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা হইয়াছে অভিশষ্ঠ। পরবর্তীতে তাহার অনুসারীরা তওবা করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট आসিয়া আল্লাহর সঠিক দ্মীন গহণ করিতে লাগিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদিগকে মুসায়লামার কুরআন খনাইতে বনিলে তাহারা ক্ষমা পার্থনা করিল। কিজ্হু তিনি তাহাদিগকে ঔনাইতে বাধ্য কর্রিলেন বেন মুসায়লামার মিথ্যা কুরআন এ্বং জ্ঞানে ও হেদায়াতে পরিপৃর্ণ ওহী দ্বারা অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে অন্যান্য লোকেরাও তুলনা করিয়া থোদায়ী বাণীর ওরুত্ণ উপলব্দি করিতে সক্ষম হয়। অতএব ঢাহারা মুসায়লামার উপর্রোল্লোখিত কথ্থাঙি হযরত আবূ বকর (রা) কে ঔনাইল।। ইহা শ্রবণে হযরতত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আরে হত্াগারা! তোদের কি বিবেক বুদ্ধি কিছুই নেই। এই ধরনের কথা তো কোন নির্র্বেধেরে মুখ হইতেও বাহির হয় না।

বর্ণিত আছে জাহেন্নী যুপে হযরত 'আমর ইবনুন আস (রা)-এর মুসায়লামার সহিত বন্ধুত্ব ছিল, একবার তিনি মুসায়নামার নিকট আসিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আরে আজকান তোমাদের এ লোকটির নিকট কি অহী অবতীর্ণ হয়? হ্যরত ‘आমর ইবনুন আস (রা) ঢখনো ইসলাম গ্রহ করেন নাই, তিনি বनिলেন আমি তাঁহার সাহাবীদিগকে একাটি जসাধারণ বাণী পড়িতে অনিয়াছি কিন্ু সূরাটি অত্তत্ত সংক্ষিভ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, সुরাটি কি? তিনি বলিলেন
 অবতীর্ণ হইয়াছে 'আমর জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরাটি কি, সে বলিল :

অর্থাৎ—হে অবার, ছে অবার তোমার তো ু্ুু দুইটি কান ও বুক আছে আর তোমার শরীররের অবশিষ্টাশ্ তো কিছুই নয়।

মুসায়नামা তাহার সূরা Єনাইয়া 'আমর ইবনুল আসকে জিঞ্sাসা কর্রিল, বলতো দেখি আমার অহী কেমন হইন। 'আমর ইবনুল আস বলিলেন তুমি একথা জান আমি তোমার অহীকে বিশ্বাস কররি না।

একজন মুশরিকের অবস্থা হইল এই ব্যে নবী করীীম (সা)-এর থোদায়ী বাণী শ্রবণ কর্রিয়া তাহার সত্যতার প্রতি বিশ্ধাস স্থপন করে আার মুসায়নামার কथা শ্রবণ কর্রিয়া

তাহার মিথ্যাবাদী इఆয়ার প্রতি তাহার কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব আল্মাহ ত‘‘আना যাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহাদের নিকট সত্য মিথ্যার এ বিরাট ব্যবধান গোপন থাকিবার কथা নয়। একারণণই আল্লাহ তা'আালা ইরশাদ কর্রিয়াছেন
 থেকে অধিক যানিম আর কে বে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সে এই কথা বলে যে আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে অথচ তাহার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয় নাই। অথবা সে বলে অন্যান্য পয়গম্বরের ন্যায় আমিও একজন পয়গাম্বর (আন'আম-৯৩)। অনুক্রপভাবে সেই ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী বে পয়পম্বদের প্রতি নাযিলকৃত অহীকে মিথ্যা বলে অথচ তাহার প্রতি আল্লাহর সুশ্ষষ্ট দলীল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হাদীসে বর্ণিত, সেই ব্যক্তি বড়ই হত্ভাগা ও যানিম যে কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে কিংবা কান নবী তাহাক্ক হতা করিয়াছুন





১৮. উহারা আাল্লাহ ব্যাতত यাহার ইবাদত করে তাহা তাহারিদের কুতিও করে না, উপকারও করে না ঢাহারা বলে এই अলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপার্রিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ মহুলী ও পৃথিবীর এমন কিছूর সংবাদ দিবে यাহা তিনি জানেন? তিনি মহান পবিত্র। এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি উঞ্ধে।

ゝ৯. মানুষ ছিল একই জাতি পরে উহারা মতভ্ডে সৃষ্টি করে, ঢোমার প্রতিপালকের প্ব ঘোষণা না থাকিলে তাহারা বে বিষয়ে মত্ভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমম আল্লাহ তা'আালা সে সমস্ত মুশরিকদ্দর ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ কর্যিয়াছেন যাহারা একথার প্রতি বিশ্ধাস করিত বে তাহাদের দেব-দেবী তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের সুপারিশ তাহাদের জন্য উপকারীও হইবে। আল্লাহ ত‘আলা তাহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন বে এই সমস্ত দেব-দেবী তাহাদের লাভ লোকসান কিছুই করিতে সক্ষম নহহ। এবং তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে বাস্তবে তাহার কিছুই সংঅটিত হইবে না। এই

 তোমরা কি আন্নাহকে এমন জিনিস সশ্পর্কে অবহিত করিতেছ যাহা না আস্মানে আছে না যমীনে (ইউনুস-১৮)। অতঃপর তিনি শিরক ও কুফ্র হইতে সত্তাকে পবি্র্র ঘোষণা করিয়া বলেন, বলেন, শিরক পূর্বে ছিন না এর অত্তিত্ব হইয়াছে পরবর্তীকালে। পূর্ব্ সমশ্ত লোকই একই ধর্মে দীক্ষিত ছিন আর সে ধর্ম ছিল ইসলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাব্েে দশটি শতাব্לী পার হইয়াছিল প্রতি শতাদীর লোকই মুসলমান ছিন, অতঃপার তাহাদের মধ্যে বিরোধ্ধের সৃষ্টি হইন এবং তাহারা মূর্তি পৃজা তরু করিয়া ছিন। তাহার পরইই আল্লাহ ত‘আলা দনীল-প্রমাণসমূহসহ নবী-রাসূল পাঠাইতে লাগিলেন। অতঃপর বে ব্যক্তি আল্লাহর দনীন-প্রমাণসমূহ গ্রহণ করিয়াছছ সে মুক্তি লাভ করিয়েছে বে ঊপেক্ষা

 পূর্র্বিই এই কথা নির্ধারিত না হইত বে দনীল-প্রমাণ প্রত্তিষ্ঠিত হইবার পৃর্বে কাহাকেও শান্তি দেওয়া ইইবে না এবং আল্লাহ ত'আলা প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্রারিত কর্রিয়া রাখিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে জীবিত রাখিবেন তাহার পর তাহাকে মৃত্যুদান করিবেন (আনফান-৪২)। তবে আল্লাহ ঢাহাদ্রর বির্রোধা মিমাংসা করিয়া দিতেন অতঃপর কিয়ামতে মু‘মিনদেরকে ভাগ্যবান করিবেন এবং মুশরিক ও কাফির্রদরককে শাস্তি দিরেন।

##  

২০. উহারা বলে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইঢে ঢাহার নিকট কোন निদর্শन অবणীর্ণ হয় না কেন? বन অদৃশ্যেন জ্ঞান তো কেবন আাল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রণীশ্শা কর জামিও তোমাদিগের সহিত ঞ্রতিক্ষা করিতেছি।

তাফসীর ঃ হয়ত মুহাম্মদ (সা) যখন কাফিরদেরকে তাওইীদের প্রতি আহবান করিলেন তখন তাহার প্রতি শক্রতা পোষণকারী কাফির্ররা বলিতে লাগিল বেমন পূর্বে সামূদ জাতির প্রতি উটনী মুজ্যিা হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিন। মুহান্পদ (সা)-এর নিকট তদ্র্পপ কোন মুজ্যিযা প্রেরণ করা হইলে কিংবা সাফা-মারওয়া পাহাড়কে স্বর্ণে র্রপান্তরিত করিয়া দিলে অথবা মক্কার পাহাড়খলিকে সরাইয়া তাহার স্থানে বাগান

করিয়া নহর প্রবাহিত করিলে এবং অনুজূপ আরো কোন মুজিযা দেখাইতে পারিলে আমার তাহার কথা মানিতে পারি। কিন্ুু সত্য কথা তে এই ব্যে আল্নাহ ত'অালা তাহার কাজ্জ-কর্মে বড় হিকমত ও বিচদ্ষণতার পরিচয় দিয়া থকেন। বেমন ইরশাদ शইয়ाহে :

অর্থাৎ- आল্gाহর সত্তা বড় বরকতময় यদি তিনি ইচ্ঘ করেন তবে আপনার জন্য এর থেকেও উত্তম বাগানসমূহ তৈরীী করিয়া দিবেন যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত হইবে। আর আপনার জন্য সে বাগানে প্রাসাদ তৈরী করিবেন কিন্ু তাহারা তো কিয়ামতকে অস্বীকার কর্রিয়াছে, आর কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের জন্য আমরা উত্তেজিত আ๒ু তৈরী করিয়া রাখিয়াছি (ফুরুকান-১০)। অনুর্রপভাবে আল্লাহ ইরশাদ
 নিদর্শনসমূহ অবর্তীণ করিতে ইহ ছাড়া আল্মাহর আর কোন বাধা নাই বে পূর্ববর্তী লোকেরা মু'জিযা অবতীর্ণ হওয়ার প্রও তাহারা তাহা অন্বীকার করিয়াছে (বনী ইসরাঋল-৫৯)। অতএব সামূদ জাতির উটনীর ন্যায় মু‘িযার আবদার করিলেই তাহা পেশ করিতে হইবে এমন কোন কথা নয়।

আল্লাহ বলেন, আমার মাখলূক সস্পর্কে আমার নীতি হইল এই বে, यদি আমি তাহাদের আবেদন রক্ষা কর্রিয়া তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই যদি দান করি তাহার পর যদি তাহারা ঈমান আনে তবে ঢো ভাল কথ্যা নচেৎ তাহাদিগকে শাস্তি দেই। এই কারণণই রাসূলুল্নাহ (সা) কে যখন এই এখতিয়ার দান করা হইন বে, হয় ঢাহারা यাহা চাহিয়াহে তাহা পূর্ণ করিল্লার পর তাহারা হয় ঈমান আনিবে নচেৎ শাস্তি দেওয়া হইবে জার না হয় তাহারা মৃত্যু পর্য্ত অপেকায় থাকিবে। তখন রাসূনুল্লাহ (সা) দিতীয় সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ— তাহদদের প্রতি মৃত্যু পর্যন্ত চিত্তা-ভাবনা করিবার সুভ্যেগ থাকিন যেন মৃত্যুর পৃর্বেও यদি তাহারা ঈমান আনে তবে মুক্তি লাড কর্রিতে পারে।

जাল্লাহ পাক নবী করীীম (সা) কে বলেন, হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, প্রত্যেক বস্থু আল্नाহর ইচ্ছধীী, প্রত্যেক বস্থুর ভাল মন্দ তিনি জানেন, यদি তোমরা স্বীয় চক্মু দ্বারা দেখা ব্যতীত ঈমান आনিতে না চাও তবে আমরাও তোমাদের সম্পক্কে আল্ধাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছি। অথচ তাহারা রাসূনূন্ধাহ (সা)-এর কোন কোন এমন মু‘জিযাও দেথিতে পাইয়াছিন যাহা তাহাদের প্রার্থিত মু‘জিযা অ<পক্ষা অধিক काशीর-১৭(ष)

উচ্চন্তরের। নবী করীম (সা) তাহাদের ঢোখের সম্থুখেই আগুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখভ্ভিত করিয়াছিলেন। একথভ পাহাড়ের এইদিকে আর অন্য খড পাহাড়ের অপর দিকে পরিয়া গেল। এ মু‘জিযা যমীনের ওপর সংঘ্তিত মু’জিযাসমূহের অপেক্ষা অধিক বড় মু‘জিযা। এখনো যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সস্পর্কে একথা বুঝতে পারে বে তাহারা বাস্তাবিক হেদোয়াত লাভের আশায় মু’জিযা দেখিবার প্রার্থনা করিতেছে তবে অবশ্যই আল্লাহ ত'আালা তাহাদ্রে প্রার্থনা মঞ্রুর করিতেন। কিত্তু তাহারা কেবল শক্রুणার বশিভূত হইয়া পরিহাস করিয়া এর্রপ মু'জিযা প্রার্থনা করিত। একারণেই তাহাদের প্রার্থনা না মঞ্জর করা হইয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কে আল্মাহ ত'আলালার জানা

 (ইউনুস-৯৬)। তাহাদের নিকট চাই যে কোন মু'জিমা পেশ করা হউক না কেন তাহারা ঈমান আনিবে না। আরো ইর্রাদ ইইয়াছে।
 আর মৃত ব্যক্তিরাও জীবিত হইয়া তাহাদের সাথে কথা বলে, আর সকল জিনিস তাহাদের নিকট জমা করিয়া দেওয়া হয় সকন প্রকার যু‘জিযাও তাহাদের নিকট পেশ করা হয় তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না (আন‘আম-১১১)। কারণ তাহাদের উদ্mশ্য ইইল কেবল অহংকার ও হকের মুকাবিলা করা। যেমন ইর্রশাদ ইইয়াছে :


অর্থাৎ— यদি আমি ঢাহাদের উপর আসমানের দ্মার উম্মুক্ত কর্রিয়া দেই আর তাহারা যদি আসমানের একটি টুকরা পতিত হইতেও দেখে। আর যদি কাগজের কোন আসমানী কিতাব তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হয় যাহা তাহারা ম্বীয় হাতে স্পশ্শ করিতে পারে তার পরও এই কাফির্রা একথাই বলিবে আরে ইহাতো স্পষ্ট যাদু (হিজর-১৪)। অতএব যাহাদের এইর্রপ চরিত্র তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াই বা লাভ কি? কারণ শর্রুতা ও অহংকার্রে উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের এই সমম্ত প্রার্থনা ও আবেদন নিবেদন। এই কারণেই ইরশাদ ইইয়াছে।
 তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি (ইউনুস-২০)।

# o 






隹


২১. এবং দুঃখ-দৈন্য তাহাদিগকে স্পর্শ কর্রিবার পর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আম্বাদ দিই ঢাহারা ঢখনই আমার নিদর্শনকে বিদ্রাপ করে। বল আল্লাহ বিদ্রাপের শাষ্ঠিদানে দ্রুতত্ত। ঢোমরা বে বিদ্দ্রপ কর তাহা আমার ফিবিশশতাগণ লिথिয়া রাথে।
২२. তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমণ কর্রান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও
 আনन্দিত হয়। অতঃপর এই শ্ৰন বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরभায়িত হয় তাহারা উহা ঘার্রা পরিবেব্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আানুগত্যে বিখ্দিচিত্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া বলে ঢুমি আমাদিগকে ইহা হইতে তাণ করিলে আমরা অবশ্য কৃত্ঞদিগের অন্তর্ডুক্ত হইব।
২৩. অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে বিপদ মুক্ত কর্রেন তখনই উহারা পৃথিবীত অন্যায়जাবে যুনুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদিগের যুলুম ব্যুত্ত তোমাদিগের নিজদিগের প্রতিই হইয়া থাকে। পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ করিয়া নও পর্রে অামারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। তখন आামি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত'জালা ইরশাদ করেন বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিবার পর মানুষ আমার রহমতের স্বাদও গ্রহণ করে। বেমন—দারিদ্রের পর স্বচ্হুনত দুর্ভিক্ষের পর यমীনের উত্তম উৎপাদন বৃদ্ধি এমতাবস্থার মানুষ সত্যকে অস্বীকার করিতে আরষ্ করে এবং সত্যের প্রতি ঠাট্যা ব্দ্রপপ তুরু করিয়া দেয়। আাবার যখন মানুয বিপদের সমুখীন হয় তখন ঊঠিতে বসিতে শয়়েন স্বপনে সর্বাবস্থায় দু'আ করিতে আরু করে।
 সহীহ হাদীসে বর্ণিত একবার নবী आকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে ফজজরের সালাত আদায় করিলেন। রাতের বেলা বৃষ্টি হইয়াছিন। সালাতান্তে তিনি यनिलেন বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কিরাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও ঢাহার র্যাসূল অধিক জানেন। তখন তিনি বলিলেন :


অর্থাৎ— বান্দাদদর মধ্য্ হইতে কিছু আমার প্রতি বিশ্ধাসী আর কিছ্ অবিশ্বাসী ইইয়া ভোর কর্য়া়া। তাহাদের মধ্য হইতে বে ব্যক্তি এই কথা বনিয়াছে বে আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে তে আমার প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিপ্বাসী আর বে ব্যক্তি একথা বলিয়াছে বে, অমুক অমুক নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বৃষ্টি বর্ষিত হইইযাছে সে আমার্ প্রতি অবিপ্বাসী ও নক্ষত্রের বিপ্বাসী।
 (ইউনুস-২১)। এমন কি অপরাধীও ধারণা কর্যিয়া বসে বে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। অথচ তাহাকে মাত্র ঢিল দেওয়া হইয়াছে। বে কোন মুহুর্তে তাহাকে পাকড়াও ক়়া ইইবে। অবশ্য ফিরিশতাগণ তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার সবকিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। অতঃপর সময় মত তাহারা আন্ধাহ পাকের নিকট পেশ করিব্বেন তখন আল্লাহ ত'আলা ছোট বড় সর্ব প্রকার কৃত্কর্ম্মর শাস্তি দান করিবেন।
 সयूট্র ও স্থলে ভ্রমণ করান। অর্থাৎ- ভ্রমণণর সুযোগ সুবিধা দান করেন এবং তোমাদিগকে হিকাयত করেन ।


তোমাদিগকে অনুকৃল বায়ুর মাধ্যমে বহন কর্যিয়া চলে আর তাহারা আনন্দিত হয়। এই आনন্দঘন মুহুর্তে এক তীব্র ঝঝ্পা বাযু আসিয়া নৌকায় আঘাত হানিন (ইউন্নু-২२)।

 তাহাদিগকে অবরুছ্ধ করা হইয়াছ্ অর্থাৎ- সাহাय্য না আাসিলে তাহারা নিশ্চিত
 একনিষ্টতাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতিত লাগিন অর্থাৎ আল্gাহর সহিত কোন মূর্তি কিংবা দেবদেবীর নিকট তাহারা কোন প্রার্থনা করিত না (ইউন্নুস-২২)।

जন্যার ইরশাদ হইয়াহ :

जর্থাৎ— যখन তোমরা সমূడ্রে কোন বিপদের সশ্মীীী হও ঢখন আল্ধাহ ছাড়া তোমাদের সকন দেব-দেবী ভুলিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া থাক। অতঃপ্র যখন তোমাদিগকে স্থলে পৌছইয়া দেন তখন তোমরা বিমুখ হও আর মানুষ বড়ই নাশোকর (বনী ইসরাউল-৬৭)। আল্নাহ এখানে ইরশাদ কর্যিয়াছেন
 বড়ই এখनাসের সহিত আল্লাহকে ডাকিতে থাকে এবং তাহারা বলে হে আা্লাহ! যদি আপনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন তবে لَتُخْنَنُ مِنَ الشُّاكِرِينَ অবশ্যু আমরা আপনার কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব (ইউন্নুস-২২)। অর্থাং- আপনার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না কেবন আপনারই ইবাদত করিব ব্যেন এখন কেবল আপনাকেই ডাকিতেছি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি অন্য কাহারো নিকট প্রার্থনা
 এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন यমীনে অনাচার আরার্ করিয়া দেয়। যেন তাহাদের ওপর কখনো কোন বিপদ আসেই নাই। 1

 जোগ করিতে হইতে। এই অনাচারের কুফল আর কেইই ভোগ করিবে না। বেমন


 ভোগ করিতে হয়। আর তাহার একটি হইল থোদাদ্রোiিত আর অপরটি হইন আण্মীয়তার সস্পর্ক ছ্নিন্ন করা।

准 সুথ শান্তি র্রিহিয়াহে (ইউনুস-২৩)। । তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ', সম্পক্কে তোমাদিগকে খবর দিব এবং তাহার পৃর্ণ প্রতিফল দান করিব। অতএব বে তাহার প্রতিফ্ল উত্তম পাইবে সে বেন অল্লাহর শোকর করে। আার যে তাহার প্রতিফন जান পাইবে না সে যেন কেবন তাহার নিজ সত্তাকেই নিন্দা করে।

## 






२8. भार्थिব জীবনের দৃষ্টান্ত বেমন आমি আকাশ হইতে বার্ীী বর্ষণ করি यাদারা ভৃমিজ উড্খিদ घন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার কর্রিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভৃমি ঢাহার শোতা ধারণ করে নয়নভিরাম হয় এবং:উহার অধিকারীীণ মনে করে উহা তাহাদিথের আয়ত্তাধীন। ঢখन দিবস়্ে অथবা রজनীঢে आমার নির্দ্শশ आসিয়া পড়ে ও आমি উহা এমন ভাবে নিমূল কর্রিয়া দিই ভেন ইতিপূর্বে উহার অত্তিতৃই ছিন না। এইভাবে অামি নিদর্শনাবनী বিশদভাবে বিবৃত করি চিত্তাশীল সশ্পদদাক্যের জন্য।
২৫. অাল্লাহ শান্তির জাবাসের দিকে আহরান করেন এবং यাহাকে ইচ্মা সর্নন পথে পরিচালিত কর্রে।

তাফসীর ः আল্লাহ ত'অলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পৃথিবীর বাহ্যিক লৌর্দ্য ও চাকচিক্য এবং অতিসত্র আবার তাহ বিনীন হইয়া যাওয়ার অবস্থাকে যমীন হইতে উৎপাদিত উদ্ডিদের সহিত উপমিত করিয়াছেন। বে উদ্দিদসমূহ আল্গাহ ত'আলা আাকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন হইতে উৎপাদন কর্যিয়াছেন যাহা মানুষ আহার করে। যেমন খাদ্য-দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার ফনমূল ইত্যাদি উৎপাদিত হয় যাহ কেবল মানুষই আহার করে না, বযং পশ্পপ্কীও তাহা আহার করে কিন্ুু যমীনেন সেই সমস্ত শস্য-শ্যামল পূর্ণ সৌন্দর্ব্রে রুপ ধারণ করে এবং যমীর মালিক ও কৃষকরা ধারণ করে বে, তাহারা তাহাদের যমীনে উৎপাদিত উদ্ডিদ কাটিয়া ঘরে ফিরে ঠিক লেই সময় বিদ্যুৎ কিংবা অগ্নিবয়ু আসিয়া উপমিত হয় আর হঠাৎ গাছের মমষ্ঠ পাতা ৫কাইয়া যায় এবং যমীন্নের সমস্ত সৌৗ্দ্র মুহূর্তেই বিনীন হইয়া যায়, যেন সে যমীনে কথনো কোন সৌঈর্ৰ ছিনই না আর যমীনের মালিকও ব্যে কথনো সেই নিয়ামতের অধিকারী ছিল ना।
 कार्णामाश (রা) বनেন যেন কখনো দেওয়াই হয় নাই। এককারণে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুনিয়াদার লোকদিগকে দোयখে নিক্কেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমাদিগকক কি কথনো কোন নিয়ামত দান করা হইয়াছিন? তাহারা বলিবে জী-না, অনুর্রপভাবে যাহারা দूनिয়ায় অত্ত্ত কধ্টে জীবন যাপন কর্যিয়াছিন তাহাদিগকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে প্রেরণ করিंয়া জিজ্ঞাসা করা ইইবে তোমরা কি কখনো কোন কষ দেখিয়াছিলে তাহারা বলিবে জী-না কখ্নো না। আল্ধাহ ত'আলা সেই সমস্ত লোক সম্পর্কে সংবাদ প্রদাन কর্রিয়া বলেন তাহাদের ঘরে এমনিভাবে বিলুষ্ট হইয়াছে যেন তাহারা কখর্সে সেখানে বসবাসই করে নাই (হ্রদ-৯৪-৯৫)।

আল্লাহ তআআা আরো ইরাাদ করেন
 যাহারা চিত্তা ভাবনা করে। অতঃপর এই উদাহরণ দ্ঘারা তাহারা এই উপদেশ গ্রহণ করিবে বে দুনিয়া সত্রই বিলুণ্ঠ হইবে এবং দুনিয়ার স্বর্ণ সস্পদের অধিকারী হওয়া সভ্গ্রে সে তাহার প্রতি বে ব্যক্তি অপ্রসর হয়, তাহাকে সে প্রতারণা দেয়। আর বে ব্যক্তি তাহার থেকে পলাইবার চেষ্টা করে দুনিয়া তাহর পায়ের ওপর আসিয়া পঢ়ে।

আল্লাহ ত'অাनা কুরজান পাকের একাধিক আয়াতে দুনিয়াকে যমীন হইতে উৎপাদিত উড্ভিদের সহিত উপমা দিয়াছছন। সূরা কাহাফে ইরশাদ হইয়াছে :

হে নবী! আপনি তাহাদের পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন্ন সেই পানির ন্যায় याহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ কর্রিয়াছি অতঃপর উহা দ্মারা যমীনের উদ্ডিদ উৎপন্ন হইয়াছে অতঃপর এমন একটি সময় আসিসিয়াছে যখন উৎপাদিত গাছপালা খকাইয়া ঘাসের ন্যায় হইয়া গিয়াছে যাহা বাযু উড়াইয়া এদিক সেদিকে নইইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তে প্রত্যেক বস্থুর ওপর শক্তিবান (কাহাফ-8৫)।

অনুন্রপভাবে সূরা মায়েদাহ ও হাদীসেও আাল্লাহ ত'অালা পার্থিব জীবনের অনুর্রপ উপমা পেশ করিয়াহেন।

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন....হারেস (র) মারওয়ান হইতে বর্ণিত, তিনি

 यমীनের মালিক্রা ধারর্ণা করিয়াছে বে তাহারা যমীনের ফসলের ওপর শক্তি পূর্ণ অধিকারী। কিলু সমস্ ফসল হঠাৎ বিলুু্ভ হইয়া যায়। এ সমস্ত বিলুল্তি ও ঋ্পংস কেবল তাহাদের ওনাহের কারণে ইইয়া থাকে (ইউনুস-২৪)। তিনি বলেন আমি এই অংশটুকু কুরআান হিসাবে পড়িয়াছি কিন্ুু উহা কুর্রানে বর্তমান বিদ্যমান নাই। অতঃপর আব্বাস ইবনে আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন হযরত আদ্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রা)ও এইর্রপ পড়িত্ত অতঃপ্র তাহারা আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট লোক পাঠাইলেন তখন তিনি বলিলেন, উবাই ইবনে কা’ব (রা) আমাকে এমনিভাবে পড়াইয়াছেন। অবশ্য ইহা একটি গরীব কিরাত। সষ্ষবত ইহা তাফসীরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াহে।
 ধ্রংহসের কথ্থা উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই এই আয়াতের মা্যমে তিনি বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত কর্রিয়াছ্ন এবং উহার প্রতি আহবান কর্রিয়াছেন আর উহার নাম রাথিয়াছেন "দারুস্সসানাম" বা নিরাপদের ঘর সেখানে যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ কষ্ট হইতে নিরাপত্তা

 করেন আর যাহাকে ইচ্ঘা সর্রন পথ থ্রর্শন করেন (ইউনুস-২৫)। হযরত আইযুব (র) হযরত আবূ কিলাবাহ এর সূত্রে•নবী করীী (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাকে বনা হন, তোমার চক্কু বেন ঘুমাইয়া পড়ে কিন্ুু অন্তর বে জাপ্গত থাকে এবং তোমার কান যেন শ্রবণ করিতে থাকে। অতঃপর আমার চক্কু ঘুমাইয়া পার্রিল আর

আমার অন্তর জাগ্থত থাকিল ও কান শ্রবণ করিতে থাকিল। অতঃপর আমাকে বলা ইইল একজন সর়দার একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছে অতঃপর আহারের ব্যবস্থা কর্রা इইয়াছ্ছে এবং আমন্রণ্রকারী পাঠাইয়া আমমত্রণ করিয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি आমন্ত্রণকারীর আমד্রণ গ্রহণ করিয়াছে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দস্তরখান হইতে আহার কর্রিয়াছে আর সরদার ও তাহার প্রতি সত্তুষ্ট হইয়াছে। আর ভে ব্যক্তি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই সে ঘরে প্রবেশ করে নাই আর দন্তর খান ইইতে আহারও করে নাই এবং সর্রদার তাহার প্রতি সত্তুষ্ট হয় নাই। সাইয়েদ ব স সরদার দ্মারা এখানে "আল্লাহ"
 দারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বুঝান হইয়াহ্র। হাদীসটি মুরুসাল। অবশ্য হযরত লাইস (র)....জাবের ইবন আদ্দুল্মাহ (র) হইতে মুতাসিলর্রপপ বর্ণিত। তিনি বলেন একবার রাসৃল্লাহ (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেথিয়াছ্ যেন হযরত জিবরাঋল আমীন আমার মাথার নিকট অবস্থান করিতেছেন আর মিকাঈল আমার পায়ের নিকট। একজন তাহার অপর সাথীকে বলিল এই ব্যক্তির জন্য কোন উপমা পেশ কর। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল হে শায়িত ব্যক্তি। তোমার কান শ্রবণ কর্র আর অন্তর জাগ্তত তোমার হুবহু উম্মতের উপমা ঠিক এইর্রপ বেমন কোন সয্রাট কোন রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে এবং উহাদের মंধ্যে আছে প্রকাড্ড কামরা অতঃপর উহার মধ্যে দন্ত্রথান বিছান হইয়াছে অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে পাঠাইয়াছছন, বে তথায় আহার্রের জন্য আমন্তণ করিবে। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আমন্তণকারীর আমত্তণ গহণ করিয়াছে আবার কেহ কেহ বর্জনও কর্রিয়াছে।

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হইল ‘‘স্রাট ও বাদশাহ’ দ্বারা এখানে আল্নাহকে বুঝান ইইয়াছে, ‘বাড়ী’ দারা ইসলাম ‘ঘর’ দ্বারা জান্নাত। আর হে মুহাশ্যদ (সা) আপনি ইইলেন প্রেরিত আমন্তণকারী। অতএব বে ব্যক্তি আপনার আহানে সাড়া দিবে সে ইসলামে দীক্ষিত হইবে এবং যে ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে জান্নাতে প্রবেশ করিবে সে দস্তরখান ইইতে আহার করিবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জরীর। হयরত কাতাদাহ (র) বলেন, গুলাইদ আল আসরী आবুদ দারদা (রা) হইতে মারফূ<ূপে বর্ণনা কত্রেন তিনি বলেন, রাসূলুন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন সূর্যোদ় হয় তখন তাহার উভয় পার্শ ফিরিশিত্ত থাকেন এবং তাহারা আহাহান করেন যাহা জ্বিন ও মানুষ ব্যতিত সকলেই শ্রবণ করে। তাহারা বলেন, হে লোক সকল!'তোমরা আল্নাহর প্রতি জপ্পসর হও। অবশ্যই যাহা কম অথচ যথেষ্ট তাহা সেই অধিক মাল ইইতে উত্তম যাহা আল্লাহ ইইতে মানুষকে ভুলাইয়া দেয়। তিনি কাशীর-১৮ (C)
 অর্ণাৎ— আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকক আহ়ান কত্রেন

#  <br>  

২৬. যাহারা মংগলকর কার্য করে তাহাদিণগের জন্য আছে মহ্গ্গল এবং আরো অধিক। কাनिমা ও হীনতা উহাদিগের মুথমড্ডনকে জাছ্ফ্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আায়াতসমূহের মাধ্যমে जাল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন যাহারা দুনিয়ায় ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে স্বীয় আমনকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছে তাহাদের জন্ग পরকালে রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। ইর্যাদ হইয়াছছ
 ةि دَ পরিমাণ নেক আমলের সওয়াব। আর বেহেশতে বে সমস্ত অফালিকা, সুন্দরী রমণী এবং আল্লাহর সন্ত্রিষ্টি লাভ ইইবে উহাও
 দ্বারা করিরিত পারিবে না বরং ইহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দ্মারাই লাভ করা সষ্বব হইবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হু্যায়ফা ইবনে ইয়ামান, আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্ণাস, (রা) সায়ীদ ইবন মুসাই<্রেব (র) আদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র) আব্দুর রহমান ইবন সাবেত (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, আমের ইবন সা’দ, আতা, যাহ्হাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (র) প্রমুখ পূর্ববর্তী ও
 হইয়াছে। আর এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) হইতে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান....(র) সুহাইব (র) হইতে বর্ণিত বে, নবী করীম
 জান্নাতবার্সীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং 'দোযখবাসীরা দোযখে একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহর একটা ওয়াদা আছে এবং তাহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন; তখন তাহারা বলিবে সেইট কি? তিনি কি আমাদের আমলনামা ভারী করেন নাই? তিনি কি আমাদের মুঋমড্ল সুন্দর করিয়া দেন নাই! তিনি কি আমাদিগকে দোযখ ইইতে পরির্রাণ দান ও বেহেশতে দাখেল করেন নাই? রাসূनूল্নাহ (সা) বলেন ঢখন সমস্ত আবরণ হটাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা আল্লাহর প্রতি দৃটি দিতে থাকিবে। আল্নাহর শপথ, আল্লাহর দর্শন হইতে অধিক থ্রিয়

এবং চক্ষুশীতলকারী বস্দু আল্নাহ তাহাদিগকে আর একটিও দান করেন নাই। অনুর্রপভাবে ইমাম মুসলিম এবং হাদীস বিশারদদের একটি দল হयরত হাম্মাদ ইবন সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্যিয়াছ্ন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র).... হযরত আবূ মূসা আশ'অারী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূনूলাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্লাহ ত'আানা কিয়ামতে এক ব্যক্তিকে যোষক করিয়া প্রেরণ করিবেন সে এত উচ্চম্বরে ঘোষণা দিবে, সকনেই খনিতে পাইবে। হে জান্নাতবাসীগণ! আল্ণাহ

 আবূ তামীমাহ আান হুায়মী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জাবীর (র) বলেন, ইবনে হ্মাইদ (র)....কা‘ ইবনে উজরাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে দয়াময় আল্ধাহর দর্শন। ইবনে জंরীর (র) আরো বলেন ইবনে আদ্দুর রহীম (র)....উবাই ইবন্ন কা'ব হইতে বর্ণিত বে তিনি নবী করীম (সা) কে আল্মাহর বাণী
 (সা) বলिলেন

ইবনে আবূ হাতিম (র) যুহাইর (র) সূত্রেও উদ্ধৃঢ হাদীসটি বর্ণনা করেন।
 (ঈমানদারদ্রর) চেহারা মলিন হইবে না আর লাঞ্হনার ছাপও পড়িবে না বেমন কাফিন্রদের চেহারা মল্িন হইবে এবং উহাতে লাঞ্ৰ্নার ছাপ পড়িবে। जর্থাৎ বেহেশত্বাসীগণ জাহেরী বাতেনী কোন প্রকার লাঞ্রনা ভোগ করিবে না। তাহাদের সস্পক্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ কর্রিয়াছেন :

অর্থাৎ— আল্gাহ ত'আলা তাহাদিগকে সেই দিনের ক্ষতি হইতে রক্ষা কর্রিবেন এবং তাহাদের মুখমড্লককে উজ্জূল এবং অন্তরকক উৎফুল্ब করিবেন (দাহার-১১)। আা্লাহ ত'আলা আমাদিগকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমীন।



২৭. যাহারা মন্দ কাজ করে ঢাহাদিগের খতিফন অনুর্রপ মন্দ এবং ঢাহাদিগকে হীনতা আচ্ছ্ন করিবে। জাল্লাহ হইতে উহাদিগকে র্রক্ষা করিবার কেহ নাই। উহাদিগের মুখমডভল যেন রাা্রির অন্ধকার অাস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্নাহ ত‘‘আলা যখন সৎলোকদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে সংবাদ দিয়াছেন বে তাহাদের নেক আমলসমূহের সওয়াব কত্য়কণণণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পর আরো অধিক পুরক্কার দান করা হইবে। অতঃপর কাফির লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাई তাহাদের সহিত ইনসাফ ও ন্যায়ের ব্যবহার করিবেন অতএব তাহাদের অপরাধ্রে ডুননায় তাহাদিগকক অধিক শাস্তি দেওয়া হইবে না বরং তাহাদের বে পরিমাণ অপরাধ তাহাদের শাস্তিও ঠিক সেই অনুর্রপ হইবে। শাস্তির পরিমাণ অপরাধ হইতে অধিক ইইবে না।
 মলিনত বিস্তার করিবে আর অন্তর অশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে। বেমন ইর্রশাদ হইয়াছে
 रইবে তখন তাহাদিগকে নাঞ্ছিত ও লজ্জিত দেথিতে পাইবে। আল্gাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন
 ? তাহাদ匕র শাঠ্তিকে বিলম্বিত করিয়াছেন। শাস্তি হইতে রক্ষাকারী ও তাহাদের হিফাयতকারী আর কেহ নাই। বেমন ইরশাদ
 মানুষ বলিতে थাকি́বে ভগিিয়া যাইবার স্থান কোথায়? না তাহাদের কোন আশ্রয় স্থান নাই আল্নাহর নিকট আসিয়া তাহাদিগকে जবস্থান করিতেই ইইবে। আরো ইরশাদ
 তাহাদের মুখ্েে অন্ধকার রাতের এক টুকরা চাদর পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাফিরদের চেহারা বে কিয়ামতে কালো হইবে এ্ৰই আায়াত ঘ্বারা তাহারই সংববাদ দেওয়া হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :


বে দিন কিছু চেহারা উজ্জূল হইবে আর কিছু চোরা হইবে কালো, যাহাদের চেহারা কালো হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, ঈমান আনার পর কি পুনরায় তোমরা কুফর্রী করিয়াছিলে? এখন তোমরা উহার স্বাদ গহণ কর। আার যাহাদের চেহারা উজ্জ্ণা হইবে তাহারা আল্লাহর অনুপ্রের মধ্যে হইবে আর তাহারা চিরদিন তথায় অবস্থান

 आর কোন কোন লোকের চেহরা হইবে মনীন ও কালো।


لَنْفِلْيُنْ 0
(r.)

২৮. এবং বে দিন আমি উহাদিণের্র সকনকে একত্র কর্নিয়া যাহারা মুশর্নিক ঢাহাদিগকে বলিব তোমরা এবং ঢোমরা যাহাদিগকে শরীক কর্নিয়াহিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর্; জামি উহাদিগকে পররশ্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং উহারা যাহাদিগকে শর্রীক কর্রিয়াছিন তাহার্রা বলিবে তোমর্木া আমাদিগেন্ন ইবাদত করিতে না।
২৯. আাল্লাহই আমাদিগের ও তোমাদিতের পার্শশ্পরিক ব্যাপারে সাক্পী হিসাবে যথেষ্ট বে তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে এ বিষয্যে আমর্গা গাফিল্ল ছিলাম
৩০. সেই দিন ঢাহাদিগের প্রত্যেকে তাহার পৃর্ব কৃত্কর্ম সম্বক্ধে অবহিত হইবে। এবং উহাদিগকে উহাদিগের প্রকৃত অভিভাবক আল্মাহর নিকট ফিরাইয়া जানা হইবে এবং উহাদিগের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ’’~ , 3 , সকনকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিব। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছছ -
 করিব তখन কাহাকেও ছাড়ি ন না । ا বলিব তোমরা এবং তোমদের শরীকরা একটি নির্দিষ স্शানে অবস্থান কর এবং
 ?
 হইবে সে দিন সকলইে পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। जन্য আয়াতে আছে "نٍ তখন যখন আল্লাহ ত‘আলা বিচারের আসন গহহণ করিবেন। একররণণ বলা হইয়াছে
 এবং আমাদিগকক এই স্থানে অপেপ্ষা করিবার কষ্ঠ হইতে যেন মুক্তি দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্যশাদ কর্যিয়াছেন, কিয়ামতে আমরা সকনের উপরে এক উচ্চহ্থানে অবস্থান কর্রিব। আল্লাহ ত'‘আান কিয়ামতে মুশরিক ও তাহাদের

 করিতে সকলেই নিজ নিজ স্থানে পৃথক পৃথক থাক, কিস্তু তাহারা তাহাদের উপসনাকে





 বে আল্ধাহ ব্যতিত এমন ব্যক্ক্তিকে ডাকে বে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের সাড়া দিতে পারিবে না। আর তাহারা উহাদের ডাক সম্পক্কও বে-থবর। আর যখন মানুষকে কিয়ামত দিবসে কবর হইতে উঠান হইবে তখখ তাহারা তাহাদের উপাসকদের শক্রু হইবে। আর তাহারা বলিবে ঢাহারা বে আমাদ্রর উপাসনা কর্রিয়াছে আমরা তো সে সস্পর্কে কিছুই জানি না।

为 তাহাদের উপাসকদিগকে বলিবে তোমরা ভে আমাদের উপাসনা করিবার দাবী করিতেছ আমরা তো সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। আার এ ব্যাপারে আল্লাইই আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী বে আমরা তোমাদিগকে আমাদের উপাসনা করিবার জন্য আম্মানও করি নাই আার নির্দেশও নাই এবং তোমাদের উপাসনায় আমরা সন্ত্ষ̇ও নই।

এই আয়াতেন মাধ্যম্ মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে বে তাহারা আল্লাছর সাথে এমন লোকদিগকে শরীক করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত যাহারা না শ্রবণ করিতে পারে, না দেখিতে পারে আর না কোন ঊপকার করিতে পারে। তাহারা না ঢাহাদিগকে উপাসনা করিবার জন্য হকুম করিয়াছহ, না তাহাদের উপাসনায় সత్তুষ্ট হইয়াছে আর না তাহাদের উপাসনা করা হউক ইহার কামনা তাহারা করিয়াছে। বরং ঊপাসকদের সর্বাপপক্স অধিিক প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদের থেকে বিমুখ ইইয়া यাইবে। অথচ তাহারা এমনু সত্তার উপাসনা বর্জন কর্রিয়াছে যিনি চিরজীবি যিনি সদা দর্শনকারী সদা শ্রবণকারী এবং: সকন ব্যুর উপর ঝ্ষমতাবান ও সকল বিষয় সস্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁহার রাসূনগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং পবিত্র গ্রহ্সমূহ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং একমাত্র ঢাহারই ইবাদত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং অন্যান্য সকনের ঊপাসনা করিতে নিষষেধ করিয়াছেন। ব্যেন ইরশাদ করিয়াছেনঃ


অর্থাৎ— আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছি বে তোমরা কেবল আল্নাহর ইবাদত করিবে এবং তাওত্কে বর্জন করিবে অতঃপ্র তাহাদের কেহ কেহ আল্লাহর দেওয়া হেদায়াত গ়্হণ করিয়াছে আর কেহ কেহ এমনও হইয়াছে বে তুমরাহী তাহাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে

হে নবী! आপনার পূর্বে শে কোন রাসূল आমি প্রেরণ করিয়াছি। তাহাকে আমি অरीর মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছি যে আমি ছাড়া আর কোন ইনাহ নাই। অতএব কেবল আমারই ইবাদত কর। আরো ইরশাদ ইইয়াছে,


आপনার পূর্বে বে সমস্ত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি পরম দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নির্ধারণ কর্রিয়াছি? যাহারা তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দেশ করিতে পারে?

মুশরিকরা ক<্য়ক শ্রেণীতে বিভক্ত—আল্লাহ ত"আলা পবিত্র কুরजানের মধ্যে তাহদের আলোচনা করিয়াছেন, তাহদের অবস্হাসমূহও বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ধ্যান ধারণার পূর্ণ প্রিবাদ করিয়াছেন।
 হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে যাচাই করা হইবে এবং প্রত্যেকেই তাহার আমন সশ্পক্কে জানিতে পারিবে বে সে ডাল কাজ করিয়া আসিয়াছে না মন্দ কাজ। ভেমন ইরশাদ इইয়াছে আরো ইরশশাদ হইয়াছে হইবে যাহা কিছু সে আগে প্রেরণ করিয়াছে আর যাহা, কিছু পশাতে পাঠাইয়াছে।

 তাহার জন্য এক খানা আমলনামা বাহির করিব যাহা সে উনুক্ত পাইবে। তাহাকে বলা ইইবে "তুমি তোমার আমল নামা পড়" এখন তুমি তোমার নিজের হিসাব নেওয়ার


 কর্যিয়াছেন অর্থ অনুসরণ করা। অর্থাৎ— দুনিয়াতে বে ব্যক্তি ব্যেন কাজ করিয়াছে ভাল হউকं কিংবা মন্দ সে তাহার বিনিময় নাভ করিবে। হাদীলে বর্ণিত প্রত্যেক উশ্থত তার় মা’বুদের পচাতে ছুটিবে সূর্য-ঊপাসক সূর্ট্রের পশ্চাতে চাঁদ উপাসক-চাদদর পশ্চাতে এবং মূর্তী উপাসক মূর্তীর পশাতে ছুট্টে।

和 কর্রিবে। অর্থাৎ সর্কন বিষয়ইই আল্ধাহর প্রতি यিনি মহান ন্যায় প্রতিষ্ঠাতা ফিরিয়া যাইবে। তিনি ন্যায় মুতাবেক বিচার করিয়া জান্নাত্বাসীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর দোযথের উপযুক্ত ব্যক্তিদের দোযথে দাখিল করিরেন।
 করিয়াছিল মুশরিকদের নিকট হইতে তাহা অদৃশ্য ইইয়া যাইবে।

#  


 -

## (r)

 o تُصَنُوُوْنَ
## oo كَنْ

৩১. বল কে তোমাদিগকে জাকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবব্রাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কাহার কর্ত্তৃাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইঢে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকন বিষয় নিিয়্রিত করে? তখন ঢাহারা বলিবে জাল্লাহ! বন, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না।
৩২. তিনিই আল্লাহ তোমাদিগের সত্য প্রতিপানক। সত্য ত্যাপ কর্রিবার পর বিভ্রান্তি ব্যত্তি আর কি থাকে? সুত্রাং তোমরা কোথায় চানিত হইতেছ?
৩৩. এইভাব্রে সত্যতাগীদিগের সশ্পর্কে তোমার প্রিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন হইয়াছে বে ঢাহারা বিশ্বাস করিবে না।

তাফসীী \& উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আ|্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই স্বীকারোক্তি ম্মারা আল্नাহ ত'অাनার অওওীীদ ও রুব্বৃবিয়াত প্রমাণিত করিতেছেনッ অতঃপর जাল্লা ত'जালা ইরশাদ করেন
 অতঃপর यমীনে তাহার ইচ্ম ও শক্তিবলে যমীনকে ফাঁড়িয়া ঢাহার মধ্য হইতে খাদ্য-দ্রব্য আञ্ছুর, তরকারী, याয়তুন থেজুর ঘন ঘন বাগান বিভিন্ন প্রকার ফল সৃৃষ্টি

 ক্মতায় রহহিয়াছে বে, তিনি যদি তাহার রুজী বন্ধ করিয়া দেন তবে তিনি ছাড়া আার কে আছে বে রুজী দিতে পারে?

কাঘীর-১৯ (C)
 করিয়াছেনন আবার যদি তিনি চান তবে ধ্ণংস করিয়াও দিতে পারেন। বেমন ইরশাদ रইয়াছ్, , নিজেই বनিয়া দিন, এই শ্রবণ-শক্তি দর্শন-শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিসমূহ আল্লাহ

 ছিনিয়া নিয়া যান তবে তাহা তোমরা কি পছন্দ করিবে? আরো ইর্রশাদ করেন
 মহান শক্তি বলে এবং তাহার অনুগ্রহে মৃত হইতে জীবিতকে সৃধ্টি কর্রেন। এই আয়াত সम্পর্কে কিছু বিরোধ পূর্বে বণিত হইয়াছে।
 সায্রাজ্য তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সকনকে আশ্রয় দান করেন, তিনি ব্যতিত আর কেহ কাহাকেও" আাশ্রয় দান করিতে পারে না। তিনি সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করিতে পারেন তাহার নির্দেশের পর কাহার কোন নির্দ্রশ চনিতে পারে না। তিনি যাহা করেন সে সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারে না কিষ্ু তিনি যাহাক্ক ইচ্ম প্রশ্ন করিতে भारেन । যমীনের সকলেই তাহার মুখাপেক্মী তিনি প্রতিদিন এক ভিন্ন অবস্থায় থাকেন। আসমান ও यমীনের সকল সাম্রাজ্য কেবল মাত্র তাহারই। ফिরিশ্শ্ত মানব-দানব সকলেই তাহার মুখাপেশ্মী সকলেই তাহার দাস ও সকলেেই তাহার নিকট অবনত।
 ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তাহারা একথা বিশ্ধাস ‘করে এবং মুখেও স্বীকার করে।
 মূর্থणার বশীভৃত হইয়া অন্যকে তাহার সহিত শর্রীক করিতে তয় কর না কেন?
 তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী অতএব তিনিই তোমাদের সত্য প্রতিপানক এবং সত্য উभাস্য এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের উপাসনার যোগ্য।
 সমত্তই বাতিল তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয় তাহার কোন শরীক নাই।
 সৃষ্টি কর্রিয়াছ্নে এবং সমস্ত বস্থুর প্রত বেমন ইচ্ম তেমন নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী তিনিই অতএব তাহার ইবাদতে অন্য কাহার উপাসনার দিকে কিতাবে ঘুরিতে পার?

जर्था巴— यেমন মুশরিকরা কুফর্রী করিয়াছে এবং ঢাহাদের কুর্ফরী ও শিরকের্র ওপরও আল্নাহ ব্যতিত অন্যকেও উপাসনা করিবার ওপর তাহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়া আছে অথচ তাহারা স্বীকার করে বে সৃষ্টিকর্ত রিযিকদাতা ও সম্ত বিশ্বের সায্রাজ্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ, যিনি তাওহীদ শিকার জন্য রাসূল প্রেরণ করিয়াছছন। এ কারণণই তাহাদের ওপর আল্লাহর বাণী সাব্যু ইইয়া রহহিয়াছে যে তাহারা হতভাগ্য চির জাহান্নামী। ভেমন অন্যত ইরশাদ शইয়াহ̆ :
 आসিয়াছিলেন কিন্ু শাস্তির কালেমা কাফিরদের প্রতি সাব্যস হইয়া গিয়াছে।






ง8. বन, তোমরা यাহাদিগকে শরীক কর ঢাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছে ভে সৃষ্টিকে অত্তিত্নে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন घটান? यन আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্টিত্বে জানয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান, সত্রাং ঢোমরা কেমন কর্রিয়া সত্য বিচ্যুত হইতে হইতেছ?
৩৫. বল, ঢোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, বে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল আল্লাহই সত্তের পথ নির্দ্রী কর্রেন।

यिनि সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগ্তেরে অধিকতর হকদার না যাহাকে পথ না দেখাইনে পথ পায় না-সে? তোমাদিগের কি হইয়াহে? তোমরা কীডাবে সিদ্ধান্ত কর্রিয়া থাক?
৩৬. উহাদিগের্র অধিকাংশ অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আাসে না। উহার্যা यাহা কর্নে জাল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীী ঃ মুশরিকরা আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে এবং মূর্তি পূজা করেউপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা জাল্মাহ তা'আলা তাহাদের সে শিরকেের প্রতিবাদ কর্রিয়াহেন। তিনি রাসূলুল্बাহ (সা) কে সম্বোধন কর্রিয়া বনেন,
 করুন, তোমাদের শরীকদদর মষ্যে এমন কি কেহ আছে বে প্রথমার আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মাঝ্েে অবস্থিত সকল বস্যুকে সৃళ্টি কর্রিয়াছে এবং দ্বিতীয়বারও পুনরায় সৃষ্টি করিতে পার্র? ইহা ছড়া আসমান ও যমীনের স্থান পরিবর্তন ঘট়াইয়া অথবা ধ্ণংস
 একাই এসব কিছू করিতে সक্ষম তাহার কোন শরীক নাই। অর্থাৎ—তোমরা হেদায়েতের পথ পরিহার কর্রিয়া বাতিলের দিকে কির্রাপে ফিরিয়া যাইতেছ।

অর্থাৎ— তোমরা একথা খুব ভালভাবেই জান যে তোমাদের শরীকরা পথ ভ্রষ্ঠকে হেদায়াত করিতে পারে না ব্যং পথ জ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারেন এবং ওমরাহী হইতে হেদায়াতের প্রতি অন্তরকে পর্রিবর্তন কর্নিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।

অর্থাৎ- বে ব্যক্তি হক ও সত্যের প্রতি পথ দর্শন করে বান্দা তাহাকে অনুসরণ করিচে? না সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিবে বে স্বীয় অঞ্তত্যের কারণে সঠিক পথথ চনিতে সক্মম নয়। এथানে একথা স্পষ্ট বে প্রথম ব্যক্রিরই जনুসরণ করা উচিৎ। আল্লাহ ত'আলা इयরত ইবরাोী (आ) সম্পক্ক খবর দান করিয়া বলেন,
 করেন কেন? বে না তো শ্রবণ করিতে সক্ষম আর না দেখিতে সক্ষম। আর আপনার কোন উপকার করিতেও সক্ষম নয়। ত্তিন স্বীয় জাতিকে বলিলেন :

位 উপাসনা কর যাহা তোমরা নিজ হস্চে তৈরি কর। অথচ আল্মাহৃই তোমাদিগকে এবং তোমাদের আমলসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে যাহা মুশরিকদের শিরককে বাতিল প্রমাণিত করে। ইরশাদ হইয়াছে :
 বান্দাকে সমতুল্য করিত্তে এবং আল্লাহকে তাহার বান্দার সমান করিয়া উভয়েরই তোমরা পূজা অর্চনা করিতেছ? তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক সারা বিশ্বের সম্রাট এবং গুমরাহী হইতে সঠিক পথের দীশা দানকারী কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত করিতেছ না কেন? এবং কেবল তাহারই প্রতি অবনত এবং কেবল তাহারাই নিকট প্রার্থনা কর না কেন?

অবশেষে আল্মাহ সেই সমস্ত কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন, তাহারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন দলীল ও যুক্তির তোয়াক্কা করে না তাহারা যেই জিনিসের অনুসরণ করে তাহা হইল তাহাদের ধ্যান ধারণা। অথবা তাহাদের সেই ধারণা কোন কাজে অসিবে
 দিয়াছেন। কারণ তিনি তাহাদ্দের অসৎকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন আর তিনি তাহাদের অ্লসকর্ম্ পূর্ণ শাস্তি দান করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াও দিয়াছেন।

咗

 \%
৩৭. এই কুরজান আল্লাহ ব্যতিত অপর্ কাহারও র্রচনা নহে। পকান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই বে ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ ইইঢে।
৩৮. তাহারা কি বনে শে ইহা র্ননা করিয়াছে? বল তবে তোমরা ইহার অনুর্রপ একটি সুরাই আনয়ন কর এবং আাল্লাহ ব্যতিত অপর যাহাকে পার আহান কর, यদি ঢোমরা সত্যবাদী হও।
৩৯. পররু উহারা বে বিষয়ের্র্ঞান আায়ত্ত করে নাই ঢাহা অন্বীকার করে এবং এখनও ইহার পর্রিণাম উহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় নাই। এই ভাবে উহাদিগের পৃর্ববর্তিগণও মিথ্যা আর্রোপ কর্রিয়াছিল; সুত্রাং দেখ यালিমদের পর্রিণাম কী হইয়াছে!
80. উহাদিগের্র মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্পাস কর্রে এবং কেহ ইহাকে বিশ্বাস কর্রে না এবং ঢোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদিপের সম্বক্ধে সম্যক অবহিত।

ঢাফসীর : উপরোর্ত আয়াতসমূহের মাধ্যম্ম আল্নাহ ত'আলার পবিত্র কুরআন বে মু'জিযা এই আলোচ্নাই করিয়াছেন বে কোন মানুষ্বে পক্ষে কুরআানের ন্যায় অন্য কুর্রান কিংবা উহার সূরার ন্যায় দশটি সূরা কিংবা একটি সূরা পেশ করা সষ্ব নয়। কারণ কুরআনেনর ভাষানংকার উহার মাধ্রুর্য উহার জ্ঞানের গভীরত পার্থিব ও পাররৌকিক উপকারিতা এমনি কয়়কটি ুরুত্তপূূর্ণ বিষয় যাহা পেশ করা একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহারো পক্ষে সষ্ব নয় । তাহার সত্ত তাহার ওণাবলি ও কাজকর্ম ইত্যাদির সহিত অन্য কাহারো ওণাবলি ও কর্মকাc্ভের সাদৃশ্য নাই তাহার কালাম ও

 ব্যতিত অন্য কাহার দ্ধারা সষ্ঠব নয়, কোন মানুষ্যে কথার সহিত কুরজানের কোন সাদৃ凶্য नाई। 1 সত্যায়ন করে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বে পরিবর্ত্ন পরিবর্ধন হইয়াছে আন কুর্রजান তाহा স্পষ্ট जबব বর্ণना করে এই কুরআনে শরীয়ততর আহকাম হানাল-হার্রামের ব্তিত্তার্ত বর্ণনা রহিয়াছে। পবি্্র কুর্র বে আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইইয়াছছ উহাতে সন্দেদের কোন অবকাশ নাই। হারেস আওয়াব হযরতত আनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন এই কুরजানের মধ্যে

তোমাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের সশ্পর্কে ভবিষ্যা্বাণী রহিয়াছে এবং তোমাদের পরশ্পরিক সমস্যার সমাধান।


অর্থাৎ হে মুশরিকর্রা যদি তোমরা এই দাবী কর বে এই কুরআান মুহম্মদ (সা) রচনা করিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এ সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দে হয় তবে তোমরা নিজেরাই এই কুরআনের ন্যায় কুর্ান রচনা করিয়া পেশ কর এবং এ ব্যাপারে মানব-দানবের মধ্য হইতে যাহার নিকট হইতে সষ্ব তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহমদ (সা) তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ তোমাদের বক্তব্যনুসারে যদি তাহার দ্বারা কুরজান রচনা করা সষ্বব হয় ঢাহা হইলে তোমাদের দ্বারাও সষ্ভব। অতএব यদি তোমরা তোমাদের দাবী সত্য হয় তাহা হইলে এই চালেঞ্জ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ ছাড়া সারা বিশ্ধের মানব-দানব হইতে সাহাयা প্রার্থনা কর। আল্লাহ ত‘অালা এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিক কাফিরদিগকে চ্যালেজ করিয়াছেন বে কাফির মুশরিকদের দ্দারা কুরजানের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সষ্ব নয়। ইরশাদ ইইয়াছে :


আপনি বनिয়া দিন, যদি সমষ্ত মানব-দানব একত্রিত হইয়া কুরজানের ন্যায় কোন প্রন্থ পেশ করিতে ঢেৃা করে ত্বু তাহারা তাহাদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইবে চাই তাহারা যতই সাহাযযকারী সং্গহ করুক না। অতঃপর এই দাবীকে দশ সূরা পর্य্ত সীমিত করিয়া চ্যালেজ করা হইয়াছে। সুরা হুদের তরুতে ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা কি বনে? মুহাম্মদ (সা) কুরজান পাককে নিজেই রচনা করিয়াছছেন, হে মুহান্মদ! আপনি বলিয়া দিন তোমরা কুরজানের সূরার ন্যায় দশটি সৃরা রচনা করিয়া পেশ কর, यদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য সকনের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। অতঃপ্র দাবীকে আরো ক্ষুদ্র করিয়া মাত্র একটি সূরা পেশ করিবার জন্য এই সূরা াূদের মধ্যেই পুনরায় চাালেঞ করা হইয়াছে


তাহারা কি একথা বলে, বে তিনি কুর্ান নিজেই রচনা করিয়াছেন হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, তোমরা কুমঅানের সূরার ন্যায় মাত্র একটি সূরা পেশ কর যদি তোমরা স্ীীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর আল্লাহ ব্যত্তিত অন্য সকলের থেকে তোমরা সাহাय্য গ্রহণ করিতে পার।

অনুহ্রপভাবে মদীনায় जবতীর্ণ সূরা বাক্ারায়, তাহাদিগকে চ্যালেঞ করা হইয়াছে শে, তোমরা পার্রিলে মাত্র जকটি সূরা পেশ কর। কিন্ুু তাহাদিগকে অকথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে বে, তাহারা কোন দিন অনুর্প সূরা পেশ করিতে সক্ষম হইবে না।
 পেশ করিতে সক্ষম না হও আার তোমরা কোন দিন পেশ করিতে সক্কম হইবে না। অতএব তোমরা দোযখখর শাস্তিক্কে ভয় কর এবং কুরআানকে আল্নাহর c্রের্রীত বাণী মানিয়া নও উহার হেদোয়াত গ্রহণ কর। অথচ কুরানের ভাষানংকার উহার ভাষার মাধ্যু ও লালিত্য তাহাদের (অার্রদের) স্বতাবে পর্রিণত ছিন। তাহাদের কবিত ও কাসীদাহসমূহ যাহা কা'বাগৃহের দারে ঝুলনন্ত ছিন তাহা দিয়া তাহাদের সাহিত্যের চরম শিকরে আরোহণের উজ্জূল প্রমাণ। কিনু যখন আল্লাহ ত'অালা পবি冋্র কুরজান অবতীর্ণ

 সুতরাং কুর্র্ানের বালাগত মার্যু সংপ্ষিষ্তা ও উহার উপকার উপলক্ধি করিয়া যাহারা ঈমান आনিয়াছিল ঢাহারা বাস্তবিক কুর্ানের অনৌকিতা স্বীকার করিয়াই ঈমান आনিয়াছিন। কারণ আরার সাহিত্যিকগণ এমন তীক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে याহারা কুর়আনের বালাগত .ও উচ্চাঞ্গের সাহিত্যের সামনে মাথাবনত কর্রিয়া দিয়াছিলেন আর তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ৰইর্রপ উচ্চাঙ্রে সাহিত্যে পরিপৃর্ণ গ্রন্থ কেবল মাত্র আল্নাহর বাণীই হইতে পারে মানুষ্রে রচচিত গ্র্্থ নয়। ব্যেন হযরত মূসা (অা)-এর যুগের যাদুকর যাহারা প্রথম শ্রেণীর যাদুকর ছিন তাহারা যখন হযরত মূসা (অা) লাঠির মু’জিযা দেখিতে পাইল তথন তাহারা উহা দর্শন মাৰ্রই বলিয়া উঠিল, ব্রে ইহার সহিত যাদুর কোন সম্পক্ক নাই। ইহা কেবন আাল্লাহ প্রদত কোন মু'জিযা ও অলৌকিক ব্যাপারই হইনে পারে। জার এই কারণেই তাহারা বিপ্বাস করিয়াছিন বে হযরতত মূসা (আ) নিপ্চিত আল্ধাহর নবী ও রাসূন। কোন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট বিষয়়ের উচষ্তরকে বুঝিতে সক্ষম হয়।

অনুর্রপভবে হযরত ঈসা (আা) কে বে যুগে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিন, লে যুর্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। এবং চিকিৎসকগণ রোগীদের

চিকিলসায় চরম সাফল্যের পরিচয় দিতেছিলেন। এমনই এক যুগে হযরত ঈসা (আ) জান্মা|্ধদিগকে এবং কুষ্টোগীদিগকে যাহার কোন সফন চিকিৎসা সে যুপেও ছিন না পৃর্ণ আর্রো্য করিয়া দিতেন। এমন কি আল্লাহর নামে মৃতদিগকেও জীবিত করিয়া দিতেন। অথচ সে যুগেও ইহার কোনই চিকিৎসা ছিন না। অতএব জ্ঞনীগণ বুঝিকয়াই ফেলিতেন «ে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবী এবং এই অসাধারণ চিকিৎসা কেবল जাল্নাহর পক্ক হইতে মু'জিযা হিসাবে তিনি প্রাঞ্ত হইয়াছেন।

অনুর্রপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও যখন অসাধারণ সাহিত্যিকদিগকে কুরঅানের মু‘জিযা দ্বারা বিশ্মিত করিয়া দিলেন তখন জ্ঞানীগণ ঢাঁহার সশ্পর্কে নিষ্চিত ধারণা নিলেন বে তিন আল্লাহর বান্দা ও তাহার প্রেরিত রাসূল। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন প্রত্যেক নবীকে মু'জিযা দান করা হইয়াছে যাহা দেথিয়া মানুষ ঈমান আনিতে সক্ষম হয়। অতএব আমাকেও মু'জিযা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল আল কুরজান। আমি আশা করি অধিকাংশ লোক উহার সত্যত মানিয়া লইবে।
. কিছু লোক কুরজানকে বুর্ঝিত্ পার্ নাই লে কারণে তাহারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্ু উহার কোন দনীল প্রমাণ তাহাদের নিকট নাই ইহা হইল তाহাদ্দর মূর্খত ও বোকামী । তাহাদের পয়গস্বরগণকে এইর্রপ মূর্থতা ও বোকামীর বশীভভত হইয়া মিথ্যা ঋ্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর্রিয়াছিল।

信 কিক্রপ হ হইয়াছে। অর্থাৎ- তাহাদিগকে আমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে আমি ঋ্ণংস করিয়া দিয়াছি যাহারা কেবল শক্রুত ও অহংকার্রে কারণে তাঁহদিগকক মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিত। অতএব যাহারা এখনো রাসৃনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তোমরা সতর্ক হও।
 করা ইইয়াছে তাহাদের ম্যা হইতে কিছ্র লোক এই কুর্রजানের প্রতি ঈমান আনিবে মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ করিবে এবং আল্লাহর প্রেরিত বিধান দ্ঘারা উপকৃত হইবে।

位

 অত'এব बে হেদায়াতের বোগ্য তাহাকে তিনি হেদায়াত দান কর্রেন। আর যে

হেদায়াতের বোগ্য নয় তাহাক্ তিনি ও্মরাহ করেন। তিনি ইনসাফকারী ও ন্যায় পরায়ণ কাহারো প্রতি তিনি যুনুম করেন না। ভে ব্যক্তি যাহার উপযুক্ত তিনি তাহাকে 'তাহাই দিয়া গাকেন।
 O مِ

o يُعِقُلُونِ

## 



## 

8j. এবং ঢাহার্木া যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আর্রেপ কর্রে তবে ছুমি বলিও আমার কর্ম্রের দায়িত্ণ আমার এবং ঢোমাদিগের কর্ম্রের দায়িত্ন তোমাদিগের। আমি याহা কর্রি সে বিষয়ে তোমর্রা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে জমিও দায়ী নহि।
82. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। ঢুমি কি বধির্নকে धনাইবে ঢাহার না বুঝিলেও?
8৩. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। ঢুমি কি অক্ধক পথ দেখাইবে তাহার্গা না দেখিনেও?
88. आল্লাহ মানুম্রে প্রি কোন যুনুম করেন না। বষ্তুত মানুষ নিজদিগের প্রতি যুলুম কর্রিয়া থাকে।

তাক্সীর 』 উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্মাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। যদি মুশরিকরা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তবে আপনিও তাহাদের এবং তাহাদ্রে আমন হইতে স্বীয় সম্পর্ক বর্জনের ঘোষণা করিয়া দিন এবং শ্পষ্ট বলিয়া দিন আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল

 উপাসনা করি না (কাফিক্রান-১-২)। হযরত ইবরাইীম (অা) এবং তাহার অনুসারীগণ মুশরিকদিগকে বनिয়াছিলেন তোমাদের এবং তোমাদের মা‘ুদ মুশরিকদদর মধ্য ইইতে কিছू এমন লোকও আছে যাহারা আপনার ভাল কथা কুরআন মজীদ এবং হাদীসসমূহ শ্রবণ করে যাহা তাহাদের পক্ষে উপকারী জার এইঅলি তাহাদের হোায়াতের যথেষ্ট ছিল। কিত্ু হেদায়াতের দায়িত্ণ আপনার প্রতি ন্যাস্ত নয় কারণ তাহারা হেদায়াত চায় না। অতএব তাহারা आপনার উপকারী বাণী শ্রবণ কর্রিয়াও তাহারা বধির সমতুল্য। আর আপনি বধিরদেরকে শ্রবণ করাইতে সক্ম নন। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকেও হেদায়াত করিতে পারিবেন না যাবত না আাল্লাহন ইচ্ম হয়।
 যাহারা আপনার মহান চরিি্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে- আপনার পবিভ্র স্বভাব জাপনার সুন্দর অকৃতি এবং আপনার নবুওত়ের দলীলসমূহের প্রতিও লক্ষ্য করিয়া থাকে যাহা দ্যারা অন্যান্য লোক উপকৃত ইইলেও তাহারা উপকৃত হয় না । কারণ যাহারা উপকৃত হয় তাহারা তে আপনার প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে আর যাহারা উপকৃত হয় না তাহারা घৃণার দৃষ্টিতে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে :
 করে।

অবশেষে আল্লাহ তাজালা ইরশাদ করিয়াছেন বে তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন নাই। বে হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতিও না আর যে হোয়াত গ্রহণ করে নাই তাহার প্রতিও না। এক্জন কুরजানের বাণী শ্রবণ করে এবং হেদায়াত লাভ করে আর অन্য একজন কুরজানের বানী শ্রবণ করে কিন্ু অন্ধ ও বধির হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে সেসব লোক চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অক্ধ কান থাকা সত্ত্ৰে বধির এবং অন্তর থাকা সত্ত্তে মৃত। অতএব একজন উপকৃত হইয়াছে এবং অপরজন বঞ্চিত ও কত্খি্থস্থ হইয়াছে। আল্নাহ সর্ব শক্তিমান তিনি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পার্রেন আর, তাহাকে কেইই কিছू জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না। তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন না কি্ুু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

ইরশাদ হইয়াছে :

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আল্লাহ তাআলা ছ্ইতে বর্ণনা করেন :

"হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর যুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমদের পরস্পরের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিবে না। অবশেষে তিনি বলেন, হে আমার বান্দারা তোমাদের আমলের আমি সংরক্ষণ করিয়া থাকি অতঃপর আমি উহার পূর্ণ বিনিময় দান করিব। অতঃপর যে ব্যক্তি তাহার উত্তম বিনিময় পাইবে সে যেন আল্লাহ প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি ইহার বিপরিত পাইবে সে যেন কেবল তাহার নিজ সত্তারই নিন্দা করে। (মুসলিম)



8৫. এবং বে দিন তিনি উহাদিগকে একত্র কর্নিবেন সে দিন উহাদিগের মনে হইবে বে উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহ্রর্তকান মাত্র ছিন। উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহর. সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

তাফসীর \& কিয়ামত কায়েম হইরে আর সমস্ত লোক তাহাদের কবর হইতে উঠিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত হইবে। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন তাহাদের নিকট মনে হইবে যে তাহারা যেন দুনিয়াতে মাত্র দিনের কিয়দাংশ অতিবাহিত করিয়াছে। হয় সকাল বেলা পৃথিবীতে কাটাইয়াছে নচেৎ বিকাল বেলা কাটাইয়াছে। ইরশাদ ইইয়াছে :

যে দিন তাহারা ত়াহাদের প্রতিশ্রুত দিন দেথিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন দিনের অক ঘন্টার অধিক দুনিয়ার অবস্থান করে নাই। আরো ইরশাদ হইয়াছে :
 কিয়ামত দিবস দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন তাহারা এক সন্ধ্যা কিংবা এক

সকালের় অধিক পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। আরো ইরশাদ ইইয়াছে।


যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া ইইবে আর আমি অপরাধীদিগকে দলে দলে অস্থিরাবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠাইব। সেই দিনে তাহারা পরস্পর চুপে চুপে বলিবে, তোমরা দশদিনের অধিক অবস্থান কর নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক ধীশক্তির অধিকারী তাহারা বনিবে আরে- তোমরা তো মাত্র একদিনই অবস্থান করিয়াছ। আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন :

যে দিন কিয়ামত কায়েম ইইবে সেই দিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে তাহারা এক ঘন্টার অধিক দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই। উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রকাশ, যে পরকালে গিয়া পার্থিব জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে ইইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিবে একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ— যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। বলা হইবে পাথিব জীবন বহু অল্প দিন যদি তোমরা তাহা বুঝিতে।
 পারিবে পুত্র পিতাকে এবং আত্মীয়-স্বজন পরস্পর প্রত্যেকই প্রত্যেককে চিনিতে পারিবে। যেমন তাহারা পৃথিবীতে পরস্পর এক অন্যকে চিনিত। কিন্তু সকলেই তখন


 কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করিবে না।

位 আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষত্গ্র্থস হইয়াছে আর না তাহারা
 পরিতাপ यাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। কারণ তাহারা নিজ সত্তা ও পরিবার পরিজনকে কিয়ামতে ফত্গিস্থ করিয়াহে কতি হইল সর্বাধিক বড় ক্ষতি। ব্র ক্ষতি নিজ আম্মীয়-স্বজন ও বন্গুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়- তাহা অপপক্ণ অধিক ক্ষতি আর কি ইইতে পারে?


8৬. जামি উशাদিগকে বে ভীতি প্রদর্শন কর্রিয়াছি তাহার কিছू यদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই' অথবা ঢোমার কাল পুর্ণ কর্রিয়াই দিই উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আামাই নিকট এবং টহারা যাহা করে আল্লাহ ঢাহার সাশ্ষী।
89. প্রG্যেক জাতিন জন্য আছে একজন রাসাসূन, এবং যখন উহাদিগের রাসূল অসসিয়াছে তখन ন্যায় বিচারের সহিত উহাদিগের মিমাংসা হইয়াছছ এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হয় নাই।

 দেখাই। जর্থাৎ তাহাদের সহিত প্রতিশোধমূনক ব্যবস্থ গ্হণ করি বেন আপনার চক্মু
 করি আর আপনার জীবির্তাবস্থায় তাহাহদের শাস্তি দেওয়া না হয় তবে আমার নিকট তো जবশ্যু প্রত্যাবর্তন করিবে কিতু তাহাদের কার্যকনাপের সাক্শী আল্লাহ। অতএব আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দান কর্রিবেন।

আল্নামা তাবরানী (র) বলেন, আদूল্মাহ ইবনে আহমদ (র)....হयায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, গতরাতে ""তু হইতে শেষ পর্যন্ত আমার সমষ্ত উশ্সত আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলা|্লাহ যাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাদিগকে আপনার নিকট পেশ করা হইবে তাহা তো বুঝিলাম কিত্ুু যাহাদিগকে এখনো সৃষ্টি

করা হয় নাই তাহাদিগ্কে কিভাবে পেশ করা হইন? তিনি বনিলেন, তাহাদের মাচির মূর্তি করিয়া আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার থেকেও অধিক ভাল আমি চিনি বেমন কোন ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনে। আল্লামা তাবরানী হাদীসটি যুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ শয়বা হহযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।

位 আছেন যখন তাহাদের রাসূূল উপস্থিত হইবেন। মুজাহিদ (র) বলেন অর্থাৎ— যখন তाহারা কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। তহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়্যসালা করা ইইবে। বেমন ইরশাদ হইয়াছে
 যখন প্রত্যেক উম্থতকে তাহার রাসৃলের সহিত আল্নাহর দরবারে হাযির করা হইবে। প্রত্যেকের নিকট তাহার আমাল নামা তাহাদের সাক্ষী হিসাবে সেখানে বিদ্যমান থাকিবে। ইহ ছাড়া ফিরিশ্তাগণও সাক্ষী হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। প্রত্যেক উথ্মত একেন্র পর এক সেথানে উপস্থিত হইতে থাক্বিবে। উম্মতে মুহাশ্যদী যদিও সর্বশেষ উম্মত। কিন্ুু কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই উચ্তেই ফ্য়ানা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফফ রাসূলূল্মাহ (সা) হইতে বর্ণিত, "আমরা সর্বশেষ উম্মত কিত্হু কিয়ামতে সর্ব প্রথম আমাদের ফ্যসালা করা হইবে"। এই মর্মাদা কেবল রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর বরকতে উম্পতে মুহাশ্মদী লাভ করিবে। ঢাঁহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সাनাত ও সালাম।




مِنُُْ الُمُجُرِمُوْنَ

 o بِكَاكُنُتُمُ تَكِّسِبُوْنِ
8৮. এবং উহারা বলে, यদি তোমরা সত্যবাদী হఆ তবে বল এই প্রত্রুতি কবে ফুনিবে।
৪৯. বল, আাল্লাহ যাহা ইচ্মা কর্রেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভান মন্দের উপর জামার কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় অছছ, যখন তাহাদিগের সময় জাসিবে ঢখন ঢাহারা মুহ্হ্তকান বিলম্ব বা ঢ্ৰরা করিতে পার্রিবে ना।
৫০. বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াহ यদি তাহার শাস্তি তোমাদিগের উপর রজনীতে অথবা দিবসে জাসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কি ঢ্,রান্বিত করিতে চाহে?
৫১. তোমরা কি ইহা ঘটিকার পর ইহা বিশ্যাস করিবে? এখন ঢোমরা তো ইহাই ত্বর্রান্নিত কর্রিতে চাহিয়াছিলে।
৫২. পরে যানিমদিগকে বনা হইইেে স্থায়ী শাস্তি আাস্বাদন কর। তোমরা যাহা কর্রিতে তোমাদিগকে তাহার প্রতিফল দেয়া হইতেছে।

ঢাফসীী ঃ মুশরিকরা বে আযাব जবতীর্ণ হওয়ার জন্য তৃর্নাহ্তিত করিত এবং নির্ধারিত সময্যের পৃর্বেই র্রাসূলুল্নাহকে লেই আযাব অবতীর্ণ করিবার জন্য বনিত। আল্লাহ ত'‘অানা তাহাদের সস্পর্কে বলেন, এইর্পপ করায়তে তাহাদের কোন ফায়দা

 হఆয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াহে তাহারা ভীত সন্তস্থ। জার ঢাহারা জানে বে, এই আযাব সত্য। অবশ্যই উহা নির্ধারিত সময়ে অবতীর্ণ হইবে। यদিও উহার নির্ধার্রিত সময় জানা নাই। এই কারণণণ আল্ঘাহ ত'‘ানা নবী করীম (সা)-কে জওয়াব শিক্কা দান কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন
 কিছু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন আমি কেবন তাহাই বলি। यদি আমি নিজে কিছু অধিক হাসিল করিতে চাই তবে স্বেষ্ঘয় আমি তাহা পারি না যাবত না আাল্লাহ সে সস্পর্কে অবগত করেন। আমি তো কেবল তাঁহার বান্দা ও রাসামূ। তোমাদিগকে আমি কিয়ামত সংघটিত হওয়ার সংবাদ প্রদান কর্রিয়াছি এবং তাহা অবশ্যাই সং্যটিত হইবে কিত্ু



হইয়া যাইবে তথন উহার মধ্যে এক মুহুর্তেরও অগ-পশাত করা হইবে না। ইরশাদ इইয়াছে :

 তাহাকে এক মুহ্ত্তও বিলম্বিত করা হইবে না। অতঃপর আা্লাহ তাআলা কাফির্রদিগকে সংবাদ দিয়াছেন বে তাহাদের ওপর হঠাং শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে لُ
 বেना কিংবা দিনে কোন সময় হুঠাৎ শাস্তি জাসিয়া পড়ে

 आসিয়া यাইবে তथन কি তোমরা ঈমান आনিবে? তখন কি আর ঈমান আনিবার সময় হইবে। তখন তো বলা হইবে, তোমরা বে শাস্তির জন্য তাড়াহ্ড়া করিতেছিলে সেই শাস্তিই তো আসিয়া পড়িয়াছে এখন উহাকে স্বাগত জানাও। কিন্তু যখন সেই সময় आসিয়া পড়িবে তখন তাহারা বনিবে। প্রতিপালক। আমরা দেখিয়াছি আমরা মানিয়াছি" আল্gাহ ইর্রশাদ করেন :


অর্থাৎ- কাফিবররা যখন আমার অবতার্রিত শাস্তি দেখিতে পাইবে- তখন তাহারা বলিবে "আমরা কেবল একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং অন্যান্য সকল মাবূদসমূহ বর্জন কর্যিয়াছি। কিন্ঠू ঘখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিয়া লইবে তখন তাহাদের ঈমান কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে তাহার এই निয়মই চলিয়া আসিতেছে। জার তখন কাফির্ররাই ক্ষত্গিস্থ হইবে।信 ভোগ করিতে থাক। একথা তাহাদিগকে কিয়ামতে বলিয়া ধমক দেওয়া হইবে। যেমন जন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


কাছীর-২১ (Cl)

অর্থাৎ—বयই দিন তাহাদিগকে জাহান্নামের আগुন্ ধাক্কা লাগাইয়া নিক্ষে করা ইইবে। এই সেই দোযখ যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে। তোমরা ইহাকে যাদু বলিতে। বলঢে দেখি, একি যাদ, নিশয় নয়। বরূং তোমরা নিজেরাই অন্ধ। এথন তোমরা চাই সবুর কর চাই না কর তোমাদের অসৎ কর্মের প্রতিফল তোমরা অবশাই ভোগ করির্।
(or)


## 


وَهُمُمَ يُظَلْوُوْكَ 0
৫৩. উহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে, ইহা কি সত? বল, श゙, আমার প্রতিপালকের শপথ ইহা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে ना।
৫8. প্রত্যেক সীমানংধনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছू আছে তাহা यদি ঢাহার হইত তবে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী ব্যক্তিই মুক্তির বিনিময়ে উহা দিয়া দিত। এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ঢখন মনস্তাপ গোপন করিবে। উशাদিগের মীমাংসা ন্যায় বিচার্রের সহিত করা হইবে এবং উহাদিগের প্রতি যুনুম করা হইবে ना।

তাফসীী : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ত'অালা ইরশাদ করেন, মৃহ্যু পর মানুষ মাট্টিেে পরিণত হইবার পর তাহাদিগকে বে পুনরায় জীবিত করা হইবে রাসূলুন্মাহ (সা)-এর নিকট কাফিররা জিজ্ঞাসা করে একথা কি সত?

 করা আল্লাহর পক্ষে অসষ্বব নয়। মাট্টেতে পরিণত হইয়া যাওয়া পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহকে অক্ষম করিয়া দেয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রথমবার যেমন তোমাদিগকে সস্পূর্ণ অস্তিতইীনত হইতে অস্তিতে আনিয়াছেন তাহা আল্লাহর পক্কে

 করেন তখন তিনি এতট্মকু বলেন, "ইইয়া যা" তখন তাহা হইয়া যায়।

রাসূলুল্নাহ (সা) শপথ করিয়া বলিতেন পবিত্র কুরআলে আরো দুটি স্থানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বেমন সৃরা 'নাবা’ এর মধ্যে পরকান অন্বীকারকারীর বিরুc্ধে শপথ
 بَتَ ودِّى আমার প্রতিপানকের শপথ, "কিয়ামত অবশাই আসিবে"। অনুর্পপভাবে সূরা ‘তাগাবুন’

 কাফিরররা বলে, তাহাদিগকে পুনরায় জ্টিতি করিয়া উঠান হইবে না। হে নবী! आপনি বनिয়া দিন, "আমার প্রতিপালনের কসম অবশ্যু তোমাদিগকে জীবিত কর্যিয়া উঠান হইবে!" অতঃপর তোমদের কর্মফন তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। আর আল্লাহর পক্কে উহা বড় সহজ। অতঃপর কিয়াম্ে কাফিবরা যে তাহাদের যাবতীয় মান এমন কি তাহা যদি সারা দুনিয়ার সম্পদও হয় তবুও উহা তাহাদের মুক্তির বিনিময়ে ফিদিয়া দিতে চাহিবে।
 তাহারা তাহাদের লর্জ্জ গোপন করিতে চাহিবেবে ষখন তাহারা আযাব দেথিতে পাইবে আর তাহাদের মাঝে বে ফয়সসালাই হইবে তাহা ইনসাखের ভিত্তিতেই হইবে। তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

##  

## 

৫৫. সাবধান ঃ আকাশ মভ্ডনী ও পৃথিবীতে यাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই। সাবধান আল্লাহর প্রত্রিশ্রতি সত্য, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ অবপত নহে।
৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্য ঘটান এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

ঢাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ত'অলাই আসমান ও यমীনের একচ্ছূ অধিকার্রী— তিনি যাহা ওয়াদা করেন তাহা অবশ্যই সংখটিত হইবে। তিনিই জীবিতকে মৃত্যু দান করেন এবং মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন। এবং

অবশেষে তাহার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, আল্লাহ তা'আলা একথাই জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি একথাও জানাইয়াছেন যে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর" বিভিন্নাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে সমুদ্রে জংগলে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়ি.লেও আল্নাহ তাআলা তাহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পৃর্ণ ক্ততাবান।
 بَجِّعُنِ
৫৭. তে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহার প্রতিকার এবং মু‘মিনদিগের জন্য হেদায়াত ও রহমত।
৫৮. বল ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁহার দয়া সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক। উহারা যাহা পুজ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্য যে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন ইহা তাহার পক্ষ হইতে এক বিরাট অনুগ্রহ। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তিনি তাহার সেই অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।
 তোমাদের প্রর্তিপালকের নিকট হইতে। অর্থাৎ যাহা অশ্লিল কর্ম হইতে ফিরিইয়া রাখে
 অর্থাৎ— অন্তরকে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত করে, এবং অন্তর থেকে ময়লা ও অপবিত্রতা দূরিভূত করিয়া দেয়। উহা দ্বারা হেদায়াত লাভ হয় এবং আল্নাহর পক্ষ হইতে রহমত অবতীর্ণ হয়। কুরআনের এই বরকত কেবল ঈমানদার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। ইরশাদ रुইয়ाছছ
 রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর যালিম পাপীদের জন্য ইহা ক্ষতি ব্যতিত আর কিছু বৃদ্ধি করে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে বলিয়া দিন এই মহাগ্থন্থ আল কুরআন মু‘মিনর্দের জন্য হেদায়াত আর তাহাদের জন্য

 সম্পদ যাহা কিছু তোমরা সঞ্চয় করিতেছ তন্মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা উত্তম। ইরশাদ

रইয়াছে লিখিয়াছেন, তিনি বলেনে, বাকিয়্যাহ ইবনে অলীদ (র)....আয়ফা ইবন আব্দুল্নাহ কুলাযী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইরাক ইইতে খিরাজ আসিয়া পৌছিন তখন তিনি তাহার একজন গোলামের সহিত উহা দেথিবার জন্য বাহির ইইয়া আসিলেন। হযরত উমর (রা) খিরাজের উট গণনা করিতে লাগিলেন, কিন্ুু তিনি গণনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া গেলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আল্হামদুলিল্মাহ" তাঁহার গোলাম তাঁহাকে বলিল আল্মাহর কসম, ইহাও কি আল্মাহর রহমত ও ফ্যল। হযরত উমর বলিলেন তুমি ভুন বলিয়াছ। আল্নাহ তা‘আলা ^ُُ位 দ্বারা উপকৃত হর্তয়াকে বুঝাইয়াছেন। অবশ্য উটকে জমা করিতেছে) অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিৎ।

উপরোক্ত হাদীস হাফিয আবূল কাসেম তাবরানী....বাকীয়্যায় হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

##  


৫৯. বল তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ তোমাদিগ়কে যে রিযক দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছ্ু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ? বল, আল্লাহ কি তোমদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছ?
৬০. যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্জাবন করে কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগের কি ধারণা? নিচয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্গহ্ পরায়ণ, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবনে আসলাম ও অন্যান্যদের মতে উপরোক্ত আয়াত কয়টি মুশরিকদের এই
 (ওয়াছীলা) নাম দিয়া উহাদের মধ্য হইতে কোনটিকে

হালাল করিত আবার কোনটিকে নিজের জন্য হারাম করিত। যেমন ইর্রশাদ ইইয়াছে
 বস্থু হইতে এবং চ্তুষ্পদ জন্টু ইইতে আল্লাহর জন্য একটি নির্দিষ্ঠাশ্শ নির্ধারিত করিয়া রাখিত।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্দ ইবন জা’ফার (র)....যিনি আওফা ইবন মালিক ইবনে নায়লা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, "একদা আমি নंবী করীম (সা)-এর থিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন পোশাক-পরিচ্ছেদ ও আমার অবস্গাটি ছিন শোচনীয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনন, তোমার নিকট কোন মান আছে কি? आমি বলিলাম জী शै, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, कি মাল? आমি বলিলাম সর্ব্র্রকার মাল आছে, উট, গোলাম, ঘোড়, ছাগল সবই जাছে। তথন তিনি বनিলেন, তবে তোমার ওপর উহার আলামত প্রকাশ পাওয়া উচিৎ। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের উটনী সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেয় অতঃপ্র তোমরা নিজেরাই ছুরি ঘারা উহার কান কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ "বহীরা" আবার কোনটির চামড়া কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ صَّرم (সারাম) অতঃপর উহা নিজের প্রতি হারাম সাব্যু কর। আর পরিবার্রের লোকদের প্রত্ও হারাম কর একথ্থ ঠিক নয় কি? আমি বনিলাম, জী হাঁ।
 করিয়াছেন উহা হালাল। উহা হারাম হইতে পারে না। আল্লাহর হাত তোমার হাত হইতে অধিক শক্তিশানী। আর আল্ধাহর ছুরি তোমার জুরি হইতে অধিক ধারানু।

অতঃপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বন (র) সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ ও বাহায ইবনে আাসাদ (র).....पাবূন আাইওয়ায হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন হাদীসটির সনদ শंক্তিশাनী। কেবন নিজের খেয়াম খুশীমতে যাহারা হাল়ানকে হারাম এবং হারামকে হানাল বানাইয়াছে আল্লাহ ত'আলা তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়া ধমক
 জর্থাৎ- ব্যে দিন আমার নিকর্ট তাহারা প্রত্যার্ব্তন করিবে সে দিন তাহাদের সহিত কি <্রপ ব্যবহারের তাহাদের ধারণা রহিয়াছে।
 অনুগ্মহশীল। হযরর্ত ইবনে জরীর বনেন, जর্থাৎ পৃথিবীতে তাহাদের পাপে কোন শাস্তি না দিয়া তাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুণ্ণহ করেন। আiি বলি (ইবনে কাসীর) আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে বে, আল্লাহ ত'আলা দুনিয়ায় উপকারী বস্ঠু হালাল করিয়া এবং

 যাহাদের জন্য হালাল করিয়াছেন তাহারা তাহা হারাম করে এবং নিজেদের ওপর চাপের সৃষ্টি করে। ফলে তাহারা কিছু তো করে হানান এবং কিছু হারাম করে। এই নিয়ম মুশরিকদের মধ্যে তরুু হইতেই সর্বাধিক বেশী চালু হইয়াছে। কিষ্ুু ইয়াহूদী-নাসারা তাহাদের ধর্মে সে সমষ্ত নতুনত্̨ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও এ নিয়ম পালিত ছইয়াছ্।

আল্ধামা ইবনে आবূ হাতিম (র) উদ্ধৃত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আমার পিতা
 তাফ্সীরে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্নাহর বন্ধুতุ লাভের উপযোগী লোকদিগকক আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে তাহারা আল্লাহর দরবারে তিন শ্রেণীতে দডায়মান হইবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে হাযির করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে হে আমার বান্দ!! তুমি কি উল্দেশ্যে আমল করিয়াছিলে? সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আপনি বেহেশতে ও উহার গাছপানা ও ফল-ফলাদি সৃষ্টি কর্যিয়াছেন, উহার নহরসমমূহ উহার হ্রু ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহও সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অনুগত বান্দাদের জন্য আরো কত প্রকার ভোগ্য-দ্রব্য সৃৃ্টি করিয়া রাখিয়াছেন আমি উহারইই আশায় বিন্দ্র্র রজনী যাপন কর্রিয়াছি এবং দিনের বেলা পিপাসা সফ্য করিয়াছি। রাবী বনেন, তখন আল্নাহ বলবেন হে আমার বন্দা! ঢুমি বেহেশতের আশায় আমার ইবাদত কর্নিয়াছ, অতএব এই লও বেহেশত এবং উহাতে তুমি প্রবেশ কর? আমার অনুগহে আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিয়াছি এবং আমার অনু্মহেই তোমাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইয়াছি। অতঃপর সে এবং তাহার সাথী সংগীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে। নবী করীম (সা) বলেন, অতঃপর দ্দিতীয় শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ ত"আলা তাহাক্ জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দা? তুমি কি উল্দেশ্যে আমল করিতে? সে বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি দোযখ সৃটি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন দোযথের বেড়ী শিকল-উত্তন্ত বাযুু উষ্ণ পানি এবং ইহা ছাড়া পাপীদের জন্য আরো অনেক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন অতএব আমি শাস্তির ভয়ে রাতত জাগ্থত থাকিয়া ইবাদত করিয়াছি এবং দিনের বেলা সাওম পালন করিয়া পিপাসিত রহিয়াছি। ঢখন আল্মাহ বলিবেন হে আমার বান্দা! আমার শাস্তির ভয়ে ঢুমি আমল করিয়াছ সুতরাং আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিলাম। आর তোমার প্রতি দয়া পরবশ ইইয়া তোমাকে আমার বেহেশতে দাখিন করিলাম। অতঃপর সেই ব্যক্তিও তাহার সাথীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর

এক ব্যক্তিকে হাবির করা হইবে এবং তাহাকে জ্জ্ঞোসা করা হইবে হে আমার বান্দা! তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছ? সে বলিবে, হে আমার প্রভু! আপনার প্রতি প্রেম ও ভানবাসা আমকে আমল করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। হে আমার প্রভু! আপনার ইयৃयতের কসম আপনার প্রেম ও ভানবাসার কারণে আমি রাত জাগরণ করিয়াছি ও পিপাসিত দিন কাটাইয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন-হে আমার বান্দা ঢুমি আমার প্রতি ভালবাসা ও প্রেণ্মে কারণণই আমল করিয়াছ। অতঃপর তিনি তাহার সম্মুথে আা্ম-প্রকাশ করিবেন এবং বলিবেন, এই তো আমি, ঢুমি আমার প্রতি দৃষ্পিপাত কর। অতঃপর তিনি বল্লিবেন, তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের কারণেই তোমাকে আমি দোযখ ইইতে মুক্তি দান করিব এবং আমার বেহেশত্তে তোমাকে. দাখিল করিব। আর আমার ফিরিশ্তাগণ তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবেন এবং অমি স্বয়ং তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ করিতে থাকিব। অতঃপর সে এবং তাহার সাথীগণও বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

৬. ঢুমি যে কোন কর্ম রতত হও এবং ঢুমি তৎসম্পর্ক কুরजান হইতে যাহা আবৃত্তি কর এবং তোমরা বে কোন কার্य কর আসি তোমাদিগের পরিদর্শক यখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত। জাকাশ মডনী ও পৃথিবীর অনুপর্রিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহহ, এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুশ্পষ্ট কিতাবে নাই।

তাফস্সীর ः উপরোত্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্নাহ ত'আলা নবী করীম (সা) কে অবগত করিতেছেন যে তিনি আপনার ও আপনার উম্মতের যাবতীয় অবস্থা সম্পক্কে
 তিনি জানেন। এবং তাহার জ্ঞান ও দৃষ্টি হইতে কোন বালি কণা সমতুল্য বস্তুও এড়াইঢে পারে না। আসমান ও যমীনের ছোট বড় সবকিছুই স্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান।



আর তাঁহার নিকট রহিয়াছে গায়েবের চাবীসমূহ একমাত্র তিনি ব্যতিত আর কেহ গায়েব জানেনা। আর স্থল ও সমুদ্রের জ্ঞান কেবল তাহার নিকট রহিয়াছে। কোন একটি পাতাও ঝরিয়া পড়িলে তিনি উহা জানেন। যমীনের গভীর অন্ধকারে কোন বীজ পড়িলে, কোন ভিজা বস্তু হোক কিংবা তফ বস্তু সমস্ত আল্নাহর সুস্পষ্ট কিতাবে রহিয়াছে।

উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা আল্মাহ তা‘আলা এ সংবাদ দান করিয়াছেন যে গাছের এবং অন্যান্য জড় পাদার্থের নড়াচড়া আল্লাহ জানেন। অনুর্মপভাবে পণ্ডর গতিবিধি সম্পর্কেও

 সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায় তাহারাও তোমাদের ন্যায় দল বদ্ধ। আরো ইরশাদ হইয়াছে।
 দায়িত্ আল্নাহর ওপর। যখন আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞানহীন জড়পদার্থ্রে নড়াচড়াও জানেন তখন আল্মাহ যাহাদিগকে মুকাল্dাদ বানাইয়াছেন এবং তাহার ইবাদতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে তো অবশ্যই জানিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


তোমরা পরম পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্মাহর প্রতি ভরসা রাখ যিনি তোমাদিগকে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায়ও দেখেন সিজদারত অবস্থায়ও দেখেন (ঙয়ারা-২১৭-২১৯)। আর একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ তোমরা যে কোন কাজে লিপ্ত থাক চাই কুরআন তেলাওয়াত কর কিংবা অন্য কোন আমল কর আমরা উহা দেখিতে পাই এবং তোমাদের কথা শ্রবণ করিতে পারি (ইউনুস-৬১)। একারণে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে যখন হযরত জিবরীন (আ) এহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছেন, ‘তুমি আল্লাহর ইবাদত করিবে এমন ভাবে যেন তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে আর যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও তবে মনে কর তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন।

#  <br>  <br> <br>  <br> <br>   


}
৬২. জানিয়া রাখ! আল্লাহর বক্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহার্া দুঃখিতও হইবে না।
৬৩. যাহার বিশ্বাস করে এবং ঢক্ওয়া অবলম্মন করে"।
৬8. তাহাদিগের জন্য আছে সুসং্বাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে। जাল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। উহাই মহা সাফল্য।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঅানা ইরশাদ করেন, আাল্লাহর অनी তাহারাই যাহারা ঈমান আনিরার পর পরহেযগারী অবলষ্থন করেন তাহারা সর্বপ্রকার অসৎকর্ম হতে বিরতত থাকে। ज़তএব «ে ব্যক্তি পরহেযেগারী অবলন্মন করে সে जাল্লাহর जनी।


হयরত আদ্মুল্নাহ ইবন মাসউদ ও আদুন্নাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে এবং পূর্ববর্তী আয়েম্মায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত; আল্লাহর অনী সেই সমম্ত মহাপুরুষ্ষগণ যাহারা সদা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে নিপ্ত থাকেন। এ সস্পর্কে একটি মারফৃ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বাযयाর (র) বলেন आनী ইবন হরব রাযী (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ!
 यাহাদিগকে দেখিলে আল্gাহর স্মরণে আলে। হ'যরতত বাযয্যার (র) বলেন, সায়ীদ (র) ইইতে হাদীসটি মুরসালর্রপপও বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু হাশেম রিফাयী (র)....আবূ হোরায়র্রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্যশাদ কর্রিয়াছেন "আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হইতে কিছু এমন বান্দাও আছে যাহাদের প্রতি আম্বিয়া ও শহীদগণও ঈর্যা করেন।" প্রশ্ন করা হইন, "তাহারা কাহারা"? আমরা বেন তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারি। তিনি বনিবেন, তাহারা এমন একটি সম্প্রদায় যাহারা ধন-সম্পদ ও বংশের সশ্পর্ক ছাড়াই কেবল আল্লাহর ওয়ান্তে পরশ্পর একে অন্যকে ভানবাসে। তাহাদের চেহারা উষ্ঘ্ণ হইবে এবং নূরের মিম্বরের ওপর তাহারা উপবিষ্ঠ হইবে। যখন অন্যান্য লোক ভীত সন্তন্ত হইবে তখन তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ্ থাকিবে। যখন অন্যান্য লোক চিত্তিত হইবে তখন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

ঈমাম আবূ দাউদ (র) জবীর (র)....হयরত জরীর হাদীসকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম
 ইমাম আহমদ (র) বলেন आবূ নयর (র)....আবূ মালিক আশা‘আরীী (রা) হইতে বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বিভিন্ন গোত্র এবং চতুর্দিকের লোক একত্রিত হইবে যাহাদের মধ্যে আা্মীয়ততার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যাহারা কেবন আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভানবাসিবে এবং আন্তরিকতার প্রকাশ घটিবে কিয়ামতের দিনে আল্gাহ তাহাদের জন্য নৃরের মিব্বর রাখিবেন এবং তাহারা উহার ওপর উপবিষ্ট ইইবে। সে দিনে অন্যান্য লোক অস্থির হইয়া পড়িবে. আর তাহারা নিষ্চিন্ত হইবে— তাহারাই আল্লাহর অনী ও বন্ধু।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায়্যাক (রা)....অাবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত তिनि नবी করীম (সা) হইতে তাফসীরে বলেন, ভান স্বপ্ন যাহা কোন মুমিন দেথে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখান হইয়া থাকে।

 প্রশ্নকারী আবূ দারদা-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তির প্রশ্নশ্ন করিবার পর অन্য কাহাকেও প্রশ্ন করিতে আমি ধুনি নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন

ভান স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাহা কোন ঈমানদার ব্যক্তি নিজে দেখে কিংবা তাহার সশ্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইহা তাহার জন্য পার্থিব জীবনে সুসংবাদ এবং পরকালেও বেহেশতের সুসংবাদ।

इযরত ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান (র)...আাবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত বে তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পূর্ববর্ণিত রেওয়ায়েতের অনুরপপ রেওয়াঁ্যেত বর্ণনা করিলেন।।

অতঃপর ইবনে জরীর (র) বলেন, মুস্সান্না (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনে মিনহান আমাদের নিকট....जাবূ দারদা (রা) হইতে বर्ণिত वে তाহाক্ এই আয়াত তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি উপর্রেক্ত রেওয়ায্যেতের 'অনুর্পপ রেওয়াহ্যেত বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফ্যান (র)....টবাদাহ ইবনে সামিত (রা) ইইতে,
 , আর কেহ এ সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করে নাই ইহার অর্থ হইল- "তাল স্বপ্ন, যাহা কোন মু'মিন নিজ্জেই দেখে কিংবা তাহার সপ্পর্কে অন্যকে দেখান হয়।"

অনুন্রপভাবে এই হাদীস আবূ দাউদ তায়ালেসী ইমরানুল কাত্তান হইতে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ফাসীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম আওযায়ী (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর হইতে এবং আনী ইবৃনুন মুবারক (র) ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ সালমা (র) হইতে তিনি বলেন উবাদাহ ইব্ন সানিও হইতে বর্ণিত বে তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে এই জায়াত সশ্পর্কে জিঞ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ হুমাইদ হিমসী (র)....হমাইদ ইবন আদ্দুল্নাহ মুযানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ ইবন সামেত (র) এর নিকট আসিিয়া বলিল পবিত্র কুরআানে একটি আয়াত আছে আমি আপনার নিকট উহার তাফসীর জিজ্ঞেসা করিতে চাই— जाइा হইল পূর্বে এই আয়াত সস্পর্কে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই আমিও নবী করীীম (সা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও অনুর্রপ কথা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ তোমার পৃর্বে আমার নিকট আর কেহ জিঞ্sাসা করে নাই, ভান স্বপ্ন যাহা কোন সুমিন নিজেই দেথে কিংবা ঢাহার সস্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। হযরত ইবনে জরীর (র) মূসা ইবনে উবাইদা (র) হইতে....উবাদাহ ইবন সামিত (রা) ইইতে বর্ণিত বে

 সুসংবাদ কি? তাহা বুঝিলাম না। তিনি বনিলেন, তাল স্বপ্ন যাহা কোন মু মিন নিজেই দেে্েে কিংবা তাহার সস্পক্কে অন্যকে দেখান হয়। নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা তিনি বলিয়াছে, নবুয়তের সত্তর ভাের এক ভাগ। ইমাম আহমদ (র) ও বলেন, বাহ্য (র) বनিয়াছেন তিনি বলেন হাম্মাদ আমাদhর বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি আবূ यর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষ সৎকর্ম করে আর অন্য লোক তাহার কাজের প্রসংশা করে—তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, মানুষের এই প্রশংসা এইটা হইন মুমিনের পৃথিবীতেই তাহার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ (মুসলিম)। ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন হাসান আল আশয়াব (র)....আদ্দুল্নাহ ইবনে आমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্बাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি
 উনপঞ্চাশাংশের একাংশ। অতএব বে ব্যক্তি কোন ভাল স্বপ্ন দেখিবে সে বেন উহা অন্যকে জানাইয়া দেয়। কোন খারাপ স্বপ্ন দেথিলে উহা শয়ততনের পক্ক হইতে মানুষকে ভীত ও চিত্তিত করিবার জন্য দেখান হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ভেন তাহার বাঁ দিকে থুথু ফেনে এবং আল্নাহ্ আকবার বলে, আর অন্য কাহাকেও ৭ই স্বপ্ন না বলে। ইবনে জর্রীর (র) বলেন, ইউন্মুস (র)....অাদ্দুল্নাহ ইবন आমর (রা) সৃত্রে

 ছিয়াল্লিশাংশের একাং্। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাতিম

 ক্রোন মু'মিন বার্দ্দা নিজেই দেখে কিংবা ঢাহার সম্পক্কে অন্যকে দেখান হয় আর পরকালের সুসং্বাদ হইন বেহেশত।

অতঃপর ইবনে জরীর (র) আবূ কূরাইব....(র) আবূ হরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন খভ স্বপ্ন হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে । আর আাল্লাহর পক্ক হইতে ইহা সুসংবাদ বহন করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মওকুফক্রপেপও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, আবূ কুরাইব (র) আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে, রাসূনুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ভান স্বপ্ন হইন সুসংবাদ যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইবনে জরীী (জ) বলেন, आহমদ ইবন হাম্মাদ দোলাবী....(র) উম্মে কুরাইय आল কা’ীীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি

রাসূনুল্লাহ (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি নবুয়ত শেষ হইয়াছে এবং এখন কেবল সুসঃবাদ রহিয়াছে। অনুর্রপভাবে ইবনে মাসউদ আবূ হরায়া, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ঊরওয়াহ ইবন যুবাইর, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ইবন

 বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করা ৰুঝান ইইয়াছে। ব্যেন ইরশাদ ইইয়াছে :


—याহারা এই কথা বলে, বে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাহার মৃত্যু পর্যন্ত উহার ওপর অট্ থাকে- তাহাদের নিকট ফিরিশিশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় আর তাহারা বলে তোমরা ভীত-চিত্তিত হইও না। আর সেই জান্নাতের সুসং্বাদ গ্রহণ কর যাহার তোমাদের সহিত ওয়াদা করা ইইয়াছে। आমরা পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে তোমাদের বন্দ। আর তথায় তোমরা যাহা কামনা করিবে তাহা তোমাদের জন্য বিদ্যমান থাকিবে। দয়াময় ফ্রাশীল আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য ইহা উপঢৌকন (হা-মিম-সিজদাহ-৩০)।

হযর্ত বরা' (রা)-এর হাদীলে বর্ণিত, যথন কোন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্ত্গণ আগমন করে তাহাদের চেহোরা উজ্gূন এবং পোশাক সাদা। তাহারা বলে, হে পবিত্র রূহ। ঢুমি আরাম ও শান্তির দিকে বাহির হইয়া আস। বাহির হইয়া আস তোমা প্রভুর দিকে যিনি তোমার প্রতি অসব্ভুষ্ট নন। অতঃপপর র়হ তাহার মুক হইতে এমন সহজে বাহির হইয়া আসিবে বেমন মশকের মুখ দিয়া পানি বাহির হইয়া আলে। ইহা হইন পার্থিব সুসংবাদ। आর পরকালের সসসংবাদ এই

 তাহাদিগকক চিত্তিত করিবে না আর ফিরিশতাগণ তাহদের সহিত সাক্ষাত করিবে। তাহারা বলিবে এইটা সেই দিন যাহার.আগমনের ঢোমাদের নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিন (আন্বিয়া-১০৩)।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


সেই দিনে ঈমানদার নর-নারীদদের সম্মুখ্ে তাহাদের ডান দিকে তাহাদের বাম দিকে নূর চলিতে থাকিবে। আর তাহাদিগকে বলা ইইবে তোমাদের জন্য আজ জান্নাতের সুসংবাদ যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত আর তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে ইহ অতি বড় সাফল্য (হাদিদ-১২)।

## 

o السَّهِيْحُ الُحِلِيُمُ
(IT) (IT) الَّنِيُنَ يَنَّ عُوْنَ مِنُ دُوْنِ


৬৫. উহাদিগের কথা তোমাকে বেন দুঃখ না দেয়। সমষ্ত শক্তি আল্লাহর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বশ্ঞ।
৬৬. জানিয়া রাখ, যাহারা আকাশ মভনে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে जাহারা আল্লাহরই। যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপরকে শরীফক্রপে ডাকে- ঢাহারা কিসের অনুসর্রণ করে? ঢাহারা তো ত্যু অনুমানেরই অনুসরণ করে, এবং তাহার্যা শ্রু মিথ্যাই বনে।
৬৭. তিনিই সৃষ্টি কব্বিয়াছেন র্রাত্রি, উহাতে তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস দেখিবার জন্য বে সশ্প্রদায় কথা ৃনে নিষ্চয়ই তোমাদিতের জন্য ইহাত্ আছে নিদর্শন।

তাए্সীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলিত্তেন এই সমস্ত কাফির
 করিবেন না বরং আপনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন আার তাহার উপর ভরসা করুন। সমষ্ত কমত, মান সষ্ট্রম আল্লাহর জন্য এবং তাহার রাসূল ও ঈমানদার
 তাহাদের সমস্ত অবস্থা সম্পক্কে জ্ঞাত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা এই সংবাদ দিয়াছেন বে তাঁহার জন্য আসমান ও যমীনের সমষ্ত সায্রাজ্য। অথচ মুশরিকরা

যাহাদের ঊপাসনা করে তাহারা কিছুরই মালিক নয়। তাহাদের নাতো কাহারো ফতি করিবার ক্ষমতা আছে, আর না কাহারো উপকার করিবার শক্তি আছে। আর তাহারা বে মূর্তির পূজা করে উহার কোন যুক্তিও নাই। বরং এই ব্যাপারে তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা মিথ্যা অনুমানের অনুকরণ করিয়া থাকে। অতঃপর আল্মাহ ত‘‘আনা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি রাতকে ক্লান্ত মানুষের প্রশান্তি লাভের জন্য সৃট্টি করিয়াছেন।
 দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং বিভিন্ন কজজের জন্য প্রচেট্যা করিতেত সক্ষম হয়।

准 দলীল-প্রমাণ রহিয়াছছ-याহারা এই সম্ত দলীল-প্রমাণ সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া তাহাদের সৃষ্টিকর্তার মহত্রের ওপর প্রমাণ সং্প্রহ কর্রিতে পার্রেন।



৬৮. ঢাহার্া বনে অাল্লাহ সন্তান গ্রহণ কর্রিয়াছেন। তিনি মহান, পবিত্র, তিনি অভাব মুক্ত। আকাশ মভनী ও পৃথিবীতে याহা কিছू জাছে তাহ তাহারই। এ বিষয়ে তোমাদিগের্র নিকট কোন সনদ নাই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বক্ধে এমন কিছ্ বলিত্ছে ভে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?
৬৯. বন যাহারা আল্লাহ সষ়্c্ধে মিথ্যা উজ্জাবন করিবে ঢাহারা সফনকাম ইইबে না।
१०. পৃথিবীতে উহাদিগের জন্য আছে কিছু সুখ-সচ্েো পর্রে আমারই নিকট উহাদিণগর প্রত্যাবর্তন। অতঃপর কুফরী হেহু উহাদিগকে জামি কঠ্ঠার শাষ্তির আামাদ গ্রহণ করাইব।

তাফসীর : যাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের কথা বলে আল্वাহ তাহাদের


 যমীনে সম্চ তাহার। অতএব যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এরা তাঁহার দাস। তাহারা তাহার সন্তান হইতে পারে কিভবে?
 আল্নাহর ওপ্র আরোপ করিতেছ উ উ্যার কোনই দলীল তোমাদের নিকট নাই।
 জঘन্য দাবী কর্রিয়া বসিয়াছ। আল্ধাহ তাআলা এই আয়াত দ্যারা মুশরিক কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছছঃ


তাহারা বলে আল্লাহ ত'আলাও একজন পুত্র বানাইয়াছেন ইহা একটি জঘন্য অপবাদ। ইহা শ্রবণ করিয়া তো আসমান ও যমীন ফাটিয়া যাইবার এবং পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, যে তাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের দাবী করিয়া বসিয়াছে।


आল্লাহর জন্য কোন পুত্র সন্তান কামনা সংগতি নয়। আসমান সমূহে ও যমীনে যাহা কিছু আছ্ সমন্ঠই আল্ধাহর গোলাম ও দাস। তিনি তাহাদের সকলকে পুরাপুরীভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিনে তাহারা সকলে একে একে আল্মাহর দরবারে হাযির ইইবে।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সে সমম্ত কাফির সুশরিকদিগকে ধমক দিয়াছেন যাহারা আল্ধাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত কর্যিয়াছ, বে কোন দিন কন্যাণ লাভ করিতে পারিব্বে না। না পৃথিবীতে পারিবে আর না পরকালে। পৃথিবীতে তাহারা যাহা কিছू লাভ কর্রিতেছে প্রকৃত পক্ষে আল্নাহ তাহাদিগকে কিছু ঢিল দিয়াছেন মাত্র এবং কিছू দিনেন জন্য সামান্য কিছू ভোগ্যবস্থুর ব্যবস্থা করিয়াছেন


কাছীর-২৩(B)
 কি’য়ামতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্বাদ গ্রহণ করাইব। কুফরীর বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি তাহাদের মিথ্যা অপবাদের বিনিময়েই তাহাদের এই শাস্তি ভোগ করিতে হইইবে ।



## (Vr)

## ,

৭১. উহাদিগকে নূহ এর বৃত্তান্ত তনাও। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শন দারা আমার উপদেশ দান তোমাদিগের নিকট यদি দুঃসহ হয় তবে আমিও আল্লাহর উপর নির্ভর করি। তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া লও পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদিগের কোন সংশয় না থাকে। আমার সষ্বক্ধে তোমাদিগের কর্ম নিঃষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবসর দিওনা।
৭২. অতপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া নইনে নইতে পার তোমাদিগের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই। আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট আমি তো আশ্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।
৭৩. আার উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বনে, অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্ছে যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে স্থনাভিষিক্ত করি ও याহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরা দেখ যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে।

जाख्সীর : जল্নাহ ত'जলা जाহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন ? তাঁহার স্বজাতি যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে তাহাদের নিকট হযরত নূহ (আ) এর ঘঠনা ওনাইয়া দিন বে আমি তাহাদিগকে হযরতত নূহ (অা) কে মিথ্যাবাদী বলার কারণে কিভবেে ধ্রংস করিয়া দিয়াছি। পানিতে ডুবাইয়া বিলুল্ত করিয়া দিয়াছি-বেন তাহারা এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই ধরনের ধ্নংস হইতে বাঁচিয়া থাকে।

相 (আ) তাহার কওমকে বলিলেন হে আমার কওম! यদি তোমাদের সাথে আমার অবস্शান করা এবং আল্লাহ পক্ষের দলীল প্রমাণ দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করা তোমাদের পক্ষে অপছন্দনীয় ও ভারী হয় তবে ইহাতে আমার কোন পরোয়া নাই আমি তো আল্নাহর উপরই ভরসা করিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকিব না চাই তোমাদের পক্ষে তাহা ভারী হউक কিংবা সरজ। এবং তোমাদের শরীকরা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর—আর यদি তোমরা নিজদিগকে সত্য ও হক বনে বিশ্ধাস কর তবে আমার সশ্পর্কে তোমাদের ফয়সানা জারীী করিয়া দাও এবং আমাকে এক মুহৃর্তও সময় দিও না। অর্থাৎ যখনই তোমরা সুযোগ পাও সুয্যাগের সদ্ব্যবহার কর তাহাতে আমার কোনই পরোয়া নাই— তোমাদিগকে आমি ভয় করি না। কারণ आমি জানি বে তোমাদের অনুমানের বুনিয়াদ কিছু নয়। यেমন হযরত হূদ (আ) তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন


অর্থাৎ আমি আল্ধাহকে সাক্ఘী বানাইতেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক ভে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিত্যে বে মূর্তি পূজা করিত্ছছ, আমি ইহা হইতে সশ্পৃর্ণ দায়মুক্ত তোমরা ইচ্ঘ কর্রিলে সকনেই মিলিয়া আমার বিরুক্ধে ষড়যন্ত্র কর আমাকে সুযোগ দিবে না একটুও আমি আল্নাহর উপর ভরসা করিয়াছি যিনি আমার এবং তোমাদেরও প্রতিপানক।
 ফिরাইয়া এবং নসীহাতের কোন বিনিময় প্রার্থনা করি নাই যাহা ছুট্যিা যাওয়ার ভয়ে আমি ভীতি
 একমাত্র আল্লাহর উপর? আমাকে তো ইসলাম গ্রহণকারী অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইসলাম্রে হুকুম পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইসলামই

পৃর্ববর্তী সমস্ত আন্বিয়াশ্যে কিয়ামের ধর্ম—यদিও তাহাদের শরীয়তত পৃথক পৃথক রহিয়াছে
 সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ভ্ল্ন ভিন্ন চললিবার প্থ কর্রিয়া দিয়াছি (মাঈদা-৪৮)। इयরত ইবনে আব্বাস (রা)
 পহণকারীরেরর অন্তর্ভুক্ত इওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ ত‘আলা হযরত ইবাহীম (जা) সম্পর্কে বলেন ঃ


यখন ইবরাহীম (অ) কে তাহার প্রভু বনিলেন, ইসনাম প্রহণ কর, তিনি তৎकণাৎই বनिলেন আমি ইসলাম গহণ করিলাম এবং রাব্বুল আলমীনের পূর্ণ आনুগত্ত স্বীকার করিলাম। आা ইবরাইীম (অ) স্বীয় পুত্রদেরকে নির্দ্দেশ করিলেন, এবং ইয়াকুম (আা)ও হে আমার সত্তানরা! আল্লাহ তাजানা তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনিত করিয়াছেন অতএব ইসলাম গ্রণ করা ব্যতীত তোমরা মৃত্যু বরণ করিও না


 आমকে রাষ্ট্রীয় क্র্ত্ত দান করিয়াছেন। এ্রং কथার ব্যাথ্যা করার শিক্ষা দান করিয়াছছন, হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃট্টিকর্তা আপনিই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যবস্থাপক। আমাকে ইসলামী আকীদার উপর মৃত্যু দান কর্নু এবং সৎ ও নেক লোকদের অন্ত্ভ্তক করুন (ইউসুফ-১০)। হ হयরত মূসা (অ) বনেন,位 তোমরা ইসলাম গ্গহ কর্রিয়া থাক তবে তারারার প্রতি ভরসা কর যদি তোমরা ঈমান

 তাওফীক দান করুন এবং ইসলামের উপর আমাদিগকে মৃত্যু দান করুন। বিলকীস বनिয়াছিলেন আমার প্রতিপালক। আমি আমার সত্তার প্তি যুলুম করিয়াছিলাম এবং এখন সুনায়মান (আ)-এর সহিত ইসলাম ধর্ম ্রহণ করিয়াছি (নামল-8০)। আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ
 आমি তওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহার মধ্যে রহিহ়াছে হেদায়ত্তে বাণী আর নৃর। আন্বিয়ায়ে কিরাম উহার মাষ্যমে ফ্য়সানা কর্রিতেন তাহাদের যাহারা ইসলাম গ্রহণ

 (আ)-এর হাওয়ারীদের প্রতি এনহাম কর্য়য়াছ্ছিনাম́, তোমরা আর্মার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তাহারা বলিল আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং হে আন্নাহ आপনি সাক্পী থাকুন বে আমরা মুসনমান। শেষ নবী হযরত মুহাশ্মদ (সা) বলেন,
  আলামীন আল্লাহর জন্য যাহার কোন শরীক নাই আমাকে ইহারই হুকুম দেয়া হইয়াছছ। আর আমি এই উম্মতের সর্ব প্রথম মুসলমান (আন‘আম-১৬২-৬৩)। সমস্ত আম্বিয়া কিরামের মূল ধর্ম ভ্যেহেহু ইসলাম একারণে একটি বিত্ট্দ হাদীসে বর্ণিত
 এক কিন্ু মা ভিন্ন অর্থাৎ সকলের ধর্ম এক সকলেই এক আল্gাহর ইবাদত করে যদিও তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক।
. অতঃপর আমরা তাহকে ও তাহার দ্মীনী সাথীদিগকে বাঁচাইয়া নিলাম যাহারা নৌকায়
 जাহাদিগকে খলীফাক্রপে আবাদ করিলাম।
 মিথ্যা প্রতিপন্নক!রীদিগকে ডুবাইয়া দিলাম। অতএব হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদের পরিণতি দেখুন যাহাদিগকে ভীতি শ্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিতাবে তাহাদিগকে ঈপংস করা হইয়াছে আর মুসলমানদিগক্ক কিভাবে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিন?

## 



98. অनत्তর ঢাহার পরে আমি রাসূনদিগকে প্রেরণ করি ঢাহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ঢাহারা উহাদিগের নিকট সুশ্পস্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিন। কিন্তু






位















 কর্র্যাছিলেন।





 कत्रिापए।




o 0

৭৫. পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হার্রনকে ফির‘আউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।
৭৬. অতঃপর যখন তাহাদিগের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখन উহারা বললিল ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট यাদু।
११. মূসা বলিল! সত্য यখন তোমাদিগের নিকট আসিন তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এই রূপ বলিতেছ? ইহা কি यাদু? याদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।
৭৮. উহারা বলিল আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুক্ত্যণণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি ঢাহা ইইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ? এবং যাহাতে দেশ তোমাদিগের দুই জনের প্রতিপত্তি হয়। এইজন্য আমরা ঢোমাদিগের বিশ্বাসী নহি।
 করিয়াছিনাম তাহাদের পর আমি ফিরআউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট মূসা ও হার্দনকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের নিকট তাহাদের আল্নাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে ফিরআউনের সাথে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। ফিরআউন হযরত মূসা (আ)

হইতে অত্তধিক ভীত সন্তস্থ ছিন কিন্ুু ভাগ্যের পরিহাস যাহাকে সে এতই ভয় করিত তাহাকে সে রাজ কুমার্রে ন্যায় লালন পালন করিয়াছে। অতঃপর তিনি বৌবনে পদার্পণ করিলে এক সমস্যার সৃষ্টির হইন এবং এমনি এক ঘটনা ঘঠিন বে হযরত মূসা (অ) ফিরআাউনের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইল। এবং.এই সময় আল্নাহ ত'অানা তাহাকে নবুয়ত ও রিসালাত দান করিলেন এবং তাহার সহিত মুখামুখি কথা বনিয়া তাহাকে মর্যাদার এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে পুনরায় ফির্রুাউন্নে নিকট তাহাকে তাওহীদের প্রতি দাও আাত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন যেন সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং কেবন তাহারই থ্রতি আज্মনিয়োগ করে। অথচ তখন ফির্রাউনের বে রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ছিন উহা বলিবার অপেক্ষা রাてে না। অতএব হযর্ত মূসা (অ) আল্নাহর পয়গাম বহন করিয়া ফিরআআলের নিকট আসিলেন তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাহাय্যকারী তাহার ভ্রাতা হযরত হাার্রন ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। ফিরজাউন তাহার পয়গামকে অমান্য করিল এবং অহংক্কার ভরে তাহার প্রতি শক্রুত পোষণ করিল। তাহার কনুষিত প্রবৃত্তি জাগ্গত হইন হ্যরত মূসা (অা) হইতে সে বিমুখ ইইল এবং याহ দাবী করা তাহার পক্ষে সমীচীন ছিল नা উহারই দাবী করিয়া বসিল। সে খোদা দ্রোহিত করিল, আল্লাহর পয়গামকে অমান্য করিন এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা মুমিন ছিল তাহাদিগকক অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। এমন নাযুক পরিষ্থিত্তেও আল্লাহ তা'আলা হযরতত মূসা ও হাক木নের হিফাयত করিতে নাগিলেন। হযরত মূসা ও ফিরআউননের মধ্যে একের পর এক দন্দ্ ঘট্টেতে নাগিল এবং মূসা (আ) এমন বিশ্ময়কন মু'জিयা পেশ করিতে লাগিলেন যাহা অমান্য করিবার কোন উপায় ছিন না এবং একথাও মানিতে ইইত বে আল্লাহর বিশেব সাহায্য ছাড়া এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সষ্যবপর নয়। এমনিভাবে পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে পরবর্তী ঘটনা অধিক বিম্য়ককর হইত। কিস্তু ফির্রাউন ও তাহার দনবল বেল কসম খাইয়া বসিয়াছিন তাহার কथा মানিবে না অবশেষে যখন ঢাহাদের প্রতি আযাব অবতীণ হইন তখ্য ভেন আযাব সরাইবার ক্ষমত আর কাহার থাকিন না। অতএব একদিনে সকনকে ডুবাইয়া মারা হইন আর সেই যালেম জাতি সমৃলে ধ্রংস হইন।

## 

##  

## 

৭৯. ফির্াউন বলিল তোমরা আমার নিকট সুদফ যাদুকরদিগকে নইয়া আইস।
৮০. অতঃপর যখন যাদুকর্রেরা জাসিল তখন উহাদিগকে মূসা (অা) বলিল তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর।
৮.. যখন ঢাহারা নিক্ষেপ কর্রিল ঢখन মূসা (অা) यলিলেন তোমরা याহা আनিয়াছ তাহা যাদু আল্লাহ উহাকে অসার কর্রিয়া দিবেন। আল্লাহ অশাত্তি সৃষ্টিকারীদিগেন কর্ম সার্থক কর্রেন না।
৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে কর্রিলেও जাল্লাহ তাঁহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর্নিবেন।

তাফস্গী : আল্নাহ ত'আালা মূসা (আ)-এর সহিত যাদকরদের বে ঘটনা घটিয়াছিল উহা সূরা 'আরাফে উল্নেখ করিয়াছেন আর সে সপ্পর্কে বিস্তারিত আলোচ্নাও পৃর্বে উক্ত সূরায় করা হইয়াছে। এই সূরা, সূরা তা-হা ও সূরা ত'আরা-তেও ইহার আল্গেচনা হইয়াছহ। যাদুকরদের বাহুল্য যাদু দারা মূসা (আ)-এর প্রকাশ্য হকের মুকাবিলা করান ছিল ফিরजাউনের উm্mশ্য কিন্নু ব্যাপারটি সশ্পুর্ণ উন্টা হইয়া গিয়াছিল এবং ফিররাউন তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহ্র দनীলসমূহের বিজয় হইল। আর সমস্ত যাদুকররা মাথা নত করিয়া সিজদায় পড়িয়া গেল- তাহারা বলিতে লাগিল আমরা তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহর প্রত্রি,


 সমস্ত গোপন বিষয় সস্পর্কে ওয়াকিফহাল তাহার মুকাবিলা যাদুকরদদর দ্মারা সাহাय্য গ্রহণ করিবে কিন্ুু সে উহাতে সশ্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং দোযখ্খর উপভ্যোীী হইয়াছে।


অর্থাৎ ফিরআউন বলিল আমার নিকট সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকর হাযির কর যখন তাহারা হাবির হইন তখন যূসা (অা) বলিলেন তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করিবার আছে উহা তোমরা নিক্ষে কর। আর মৃসা (আ) তাহাদিগকে একথা এইজন্য বলিয়াছিলেন यে ফির্নजাউন তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিন যে যদি তোমরা বিজয়ী হইতে পার তবে আমার নৈকট্য লাভ করিবে এবং অনেক পুরক্কার দান করা ইইবে।

याদুকর্রা বলিল "হে মূসা তোমরা পূব্বে নিক্ষেপ করিবে না আমরা পৃর্বে নিক্ষেপ করিব— তিনি বनिনেন বরং তোমারই পূর্ব্রে নিক্ষেপ কর (ত্-হা-৬৫-৬৬)।" মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য তাহাদের যাদুর যা বহর जাছে তাহা প্রথমই প্রকাশিত হউক পরে মু‘জিযা প্রকাশিত হইলেই বাতিল বিলুল্ত হইয়া যাইবে। যধন যাদুকর্রা যাদুর রশি নিক্ষেপ করিল এবং দর্শকদের চক্ষুতে যাদু কর্রিয়া দিল তখন যাদুকরদের রশিকে সাঁপের আকৃতিতে দেখিয়া ভীত সন্ত্থস্থ হইইয়া গেল।

 যাদুকরদের যাদু দেথিয়া মূসা (অ) ও ভীত হইয়া গেলেন, আমি বলিলাম তুমি ভীত হইও না তুমিই বিজয়ী হইবে। আর তোমার ডান হাতে যাহা আছে উহা তুমি ফেলিয়া দাও উহা অজগর হইয়া উহাদের সমস্ত সাঁপ গিলিয়া ফেনিবে। যাদুকররা যাহা কিছু করিয়াছে উহাতো যাদুকরের প্রতারণা-আর যাদুকর কখনো সফন হইতে পারে না (তৃহা-৬৭-৬৮)। घथन তাহারা তাহাদের রশি নিক্পে কর্রিল তখন মূসা (অ) বनिলেন।


অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু পেশ করিয়াছ উহা তো যাদু আল্লাহ অবশ্যই উহা বাতিল করিয়া দিবেন অবশ্য আল্ধাহ অনাচারকারীদের কাজ সঠিক্যাবে সম্পাদন করেন না। তিনি সত্যের সত্যকে অবশ্যু প্রতিঠ্ঠা করিবেন যদিও উशা অপরাধীদের নিকট অপছন্দীয় হউক না কেন (ইউনুস-৮১-৮২)।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাশ্মদ ইবনে আম্মার ইবনে হারিস (র)....नায়েস ইবনে অবূ সুলাইম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন উপর্রাক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আা্নাহর হুকুমে যাদু নষ্ঠ করা যায়।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া পানিকে ফুঁক দিবে এবং উক্ত পানি যাহাকে যাদু করা হইয়াছে তাহার মাথায় ঢালিয়া দিবে ইন-শাআ|্gাহ যাদু হইতে মুক্তি লাভ হইবে। আয়াতঔলি নিম্নে দেওয়া হইন।
فَا





৮-. ফিরআাউন ও তাহার পরিষদবর্গ নির্यাতন কর্রিবে এই আশংকায় ঢাহার সম্প্রদা<়়র এক দল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফিন্রजাউন পরাক্রমশানী ছিন এবং সে ছিল সীমানংঘনকার্রীগণের অন্ত্তুক্ত।

তাফসীর ঃ आ/্লাহ তাজালা উপরোক আয়াতের মাষ্যমে ইর্মাদ করেন হযরত মূসা (আ) স্প্ম দनोল-প্রমাণ পেশ করিবার পর তাহার কওম হইতে মাত্র কয়েকজন যুবক ইসনাম প্রহণ কর্রিয়াছিল অবশ্য जাহাদের অন্তরে এ ভয় ছিন বে পুনরায় তাহাদিগকক কুফনীীর প্রতি প্রত্যাवর্তন করা হইতে পারে কারণ ফিরআাউন ছিল অত্ত্ত यালেম, অহংকারী ও সীমাঅত্ক্রমকারী। সে অত্ত প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিন এবং সাধারণ লোক তাহাকে দারুন্নাবে ভয় করিত।
風 বনেন, বনী ইসরাঋন ছাড়া অন্য গোত্রের লোক কেবল ফিরআাউনের ग্ত্রী এবং ফিরজাউন্নর বংশের অন্য একজন লোক, ফিরআউন্নের খাযাঞ্জী ও তাহার ্ত্রী।
园 ইসরাঈনক্রে বোঝার ইইয়াছে। যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং ইবনে আর্বাস (রা) এবং

 যাহাদের প্রতি হযরত মূসাকে প্রেরণ কর়া হইয়াছিল এবং যাহারা বহ পৃর্বে তাহাদের সন্তান ছাড়িয়া যুত্য বরণ করিয়াছে। ইবনে জরীর (র) যুজাহিদ (র) এর মতকে

প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ" বংশের সন্তান উm্mে্য নয়। কারণ
 (ইবনে কাছীর (র) বলেন) কিন্তু এ মতটি সত্য কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক। কারণ
 ইসরাঈলের। অথচ বে কথা অধিক প্রসিদ্ধ তাহা ইইন বনী ইসরাঈলের সমশ্ত লোক হযরত মूসা (আ) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিন তাহাদিগকে সুসংবাদও দান করা হইয়াছিন। তাহারা হयরত মূসা (আ) এর ঔণাবनী সম্পর্কে ওয়াকিফহানও ছিন। পূর্ববর্তী আসমনী গ্রহ্থসমূহ দ্বারা তাহারা জানিতে পারিয়াছিন বে হযরতত মূসা (অ) তাহাদিগকে ফির্রআউন্নের অত্যাচার হইতে মুক্ত কর্রিবে এবং তিনি ফির্রাউনেন উপর বিজয়ী হইবেন। একারণে যখন ফির্রআউন একথা জানিতে পারিল তখন সে অত্তত্ত সতর্ক थাকিতে নাগিল घখন হযরুত মূসা (অা) जাবनীগের উর্দেশ্যে ফির্রাউনের নিকট आসিলেন তখন ফিরতাউন বনী ইসরাঈলকে বহ কষ্ঠ দিতে লাগিল। বনী ইসরাঈল তখন হ্যরত মূসা (অা)-কে বলিঢে লাগিল আপনার আগমনের পৃর্বেও ফিরআউন আমাদিগকে কষ্ট দিত আর পরও আমাদের প্রতি সেই কষ্ট অব্যাহত রহিয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা কিছু ৃধর্ব ধারণ কর আল্নাহ ত‘অালা অল্প দিনেই তোমাদের শত্রকে ধ্রেস করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে তাহার স্থলাডিষিক্ত করিয়া দিবেন তখন তিনি দেখিবেন, তোমরা কি র্পপ আমল কর। একথাই আাল্ণাহ তা অাनা ইরশাদ কর্যিয়াছেন ঃ



 ব্যে তাহারা তাহাদিগকে আবার কাফির হইতে বাধ্য করিবে আর বনী ইসরাঈলের মধ্যে কারূন ব্যणীত কেউ ছিল না যাহাকে তাহারা ভয় করিত। কাক্রন মৃসা (আ) এর

 বলে বে সর্বনামটি ফির্াউন ও তাহার গোব্রীয় লোকদের দিকে ফিরিয়াছে


مـضــاف اليـه রাখিয়া দেওয়া ইইবে। তাহাদের একথা যুক্তি সংগত নয়। यদিও ইবনে জরীর (র) দুইটি কথাই কোন কোন নুহুর আলিম থেকে লিথিয়াছেন। বনী ইসরাঈলরা সকলেই যে মুমিন ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নের আয়াত।

## 



## 

## 

৮8. মুসা বলিয়াছিন, হে আমার সম্প্রদায়! यদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া থাক। यमি তোমরা আয্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর।
৮৫. অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও ना।
b৬. এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর।
তাফসীর ঃ আল্নাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বনী ইमরাঈলকে এই কথা বनिয়াছিলেন
 তবে তাঁহার ওপরই তাওয়াক্কু কর যদি তোমরা সত্যিকারে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাক" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট।

 ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট (তালাক-৩১)।" আল্লাহ তা'আলা অনেক

সময় ইবাদত ও তাওয়াক্ষলের কথা একর্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ ইইয়াহে ? قّ

 অতএব आপনি ইবাদত করুন্ন এবং তাহার উপর ভর্রসা করুন। (মূ-ক-২৯)। আরো ইরশाদ হইয়াছছ পশিচিমর প্রতিপালক তিনি ব্যতীত আর কোন ইনাহ নাই অতএব আপনি ঢাহাকেই কর্ম-সস্পাদনকারী হিসাবে গ্রহণ কর্ত্ন্ (মুয়যাম্মিন-৯)। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাजালা
 বলিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন (ফাতেহা-8)।

অতঃপর বনী ইসরাঈনরা আল্নাহর নির্দেশ পালন করিয়া এই কথা বলিয়াছে لـى
 ভরসা করিয়াহি হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদিগকে যানিম কওমের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানাইবেন না (ইউনুস-৮৫)।" অর্থাৎ তাহাদিগকে আমাদের উপর সফল্ল ও বিজয়ী কর্রিবেন না। তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বুঝিবে বে তাহারই সত্যের উপর আছে আর আমরা বাতিলের উপর। এইভাবে ঢাহারা আমাদের উপর আরো অধিক যুলুম করিবে। আবূ মিজলাय ও আবূ যুহা হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াহে।

ইবনে জাবূ নজীহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হयরত মুজাহিদ (র) হইঢে বর্ণনা করেন, আয়াতের তাফসীর হইন, "হে আল্লাহ আপনি ফিররাউনের বংশষর দ্বারা আার আপনার পক্ষ হইতে কোন আযাব দ্মারা শাস্⿵ দিবেন না, তাহা হইলে ফিরজাউন্নে সম্প্রদায় এই কথাই বলিবে বে তাহারা यদি সত্যের উপর হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া ইইত না জার আমরা তাহার ওপর বিজয়ী হইতে পারিতাম না। অতএব তাহারা আমাদের ওপর আরো অধিক যুনুম অত্যাচার করিবে।

 তাহাদিগকক আমাদের উপর বিজয়ী করিবেন.না তাহা ইইলে তাহারা আমাদের উপর্র যুনুম করিবে।

 করিয়াছ্ছ এবং উহা গোপন করিয়াছে। আর আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি আর আপনার উপরই তাওয়াক্রু ও ভরসা করিয়াছি।

সূরা ইউন্নস
১৯১

## (AV)

## 

৮৭. আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, মিসরে তোমাদিগের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর। এবং তোমাদিগের গৃহণ্অিকে ইবাদত গৃহ কর। সালাত কায়েম কর এবং মু‘মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্নাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের যুলুম হইতে মুক্তিদানের কারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও তাঁহার ভ্রাতা হযরত হার্রন (আ)-কে নির্দেশ দান করিয়াছিরেন যে তোমরা স্বীয় জাতিকে লইয়া মিসরে যাও এবং তথায় বাসস্থান স্থাপন কর।

มানनীয় তাফসীরকারগণ" "r ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। হযরত সাওরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের এই তাফসীর করেন, তাহাদিগকে তাহাদের ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বাসাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। হযরত সাওরী (র) ইবনে মানসূর এর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বর্ণনা করেন, বণী ইসরাঈলরা ছিল বড় ভীতসন্ত্র এ কারণেই তাহাদিগকে তাহাদের ঘরে সালাত আদায় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মুজাহিদ, আবূ মালেক, রবী ইবনে আনাস, যাহ্হাক, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসনাম ও তাহার পিতা যায়েদ ইবনে আসলাস (র) অনর্রপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ফিরআউনের পক্ষ হইতে যখন বনী ইসরাঈলের উপর যুলুম অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন তাহাদিগকে অধিক সালাত আদায় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

যেমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন :
 ও সালাতের মাধ্যমে সাহার্য প্রার্থনা কর (বাক্ধারা-১৫৩)। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে— যখনই নবী করীম (সা) ঘাবড়াইয়া যাইতেন তিনি সালাতে লিপ্ত ইইতেন
促 ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বানাও আর তোমরা তথায় সালাত পড় এবং ঈমাদার লোকদিগকে সওয়াব ও আগত সাহায্যের সুসংবাদ দান কর (ইউনুস-৮৭)।

আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ) কে বলিল, আমরা ফিরআউনের লোকদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সালাত পড়িতে পারি না।

অতঃপর তাহাদিগকে আল্ধাহ ত'আলা তাহাদের বাড়ীতেই সালাত পড়িবার অনুমতি দান করিলেন এবং তাহাদের ঘর্সসমূহ কিবলামুখী কর্রিয়া নির্মাণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাঋলরা যখন তাহাদের উপাসনাল<়ে সালাত প্রিল়িলে ফিরাআট তাহাদিগকে হত্যা করিবে এই ভয়ে ভীত হইল তখন তাহাদিগকে কিবनামুখী করিয়া ঘর নির্মাণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইন। বেখানে তাহারা চূপিচূপি সালাত পড়িবে। কাতাদা এবং যাহ্হাক (র) ও অনুন্রপ তাফসীর করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, তাহাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইন বে তাহারা যেন তাহাদের ঘরখ্ণ একটা অন্যটার মুখামুখী কর্তিয়া নির্মাণ করে।

(19)

৮৮. মূসা র্বালन, হে আামাদিগের প্রতিপালক। তুদি f্রের্যাউন ও তাহার পরিষদবর্গকক পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান কর্রিয়াছ, যদারা হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ঠ করে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! উহাদিগের সম্পদ বিনষ্ট কর উহাদিগের रुদয়ে মোহর করিয়া দাও। উহারা তো মর্ম্র্রদ শাস্তি প্রত্ত্য না কর্রা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।
৮৯. তিনি বলিলেন তোমাদিতের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল। সুত্রাং তোমরা দৃঢ় थাক এবং তোমরা কখনও অ巛্ঞদিগের পথ অনুসর্রণ কর্রিও না।

তাফ্সীর ঃ যখন ফির্রতাউন ও তাহার পরিষদবর্গরা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিন তাহাদের অমরাহী ও কুফরের উপর অটল থাকিবার সংক্প প্রহণ কর্রিয়াছিন এবং তাহাদের যুলুম ও উৎপীড়নের দ্বার উনুক্ত রাখিয়াছিল। তখন হযরত মূসা (অ) আन्नाহর দরবারে যে দু‘আ কর্রিয়াছিলেন, আল্লাহ ত‘আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাষ্যমে উহারই সং্বাদ দান করিয়াছেন।
 প্রতিপালক আপনি ফিিরজাউন ও তাহার পরিষমদ বর্গকে পার্থিব আড়ষ্বর ও বহু ধন-সম্পদ দান করিয়াজ্ন অর্থ হইবে হে আমাদের প্রতিপালক আপনি তাহাদিগকে এই সমস্ত আড়ম্বর ও ধনসম্পদ দান করিয়াছেন অথচ আপনি জানেন যে তাহারা আমার প্রতি প্রেরিভ বিষয়়ের
 ছাড়া আর কিছू নয়। বেমন অন্যত ইরশাদ হইয়াছ্
 তাহাদের প্রতি আপনার দানের দ্বারা তাহারা এই কথাই মনে করিবে ভে আাপনি তাহাদিগকক এই সমশ্ত সশ্পদ এই কারণেই্ দান করিয়াছ্ন বে, আর্পন তাহাদিগকক
 আমদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সশ্পদ ধ্সং করিয়া দিন (ইউনুস-৮৮)।
 হযরুত যাহহহক আবৃল आनীয়াহ রবী ইবনে আনাস (র) বলেন আল্নাহ ত'আলা তাহাদের মালকে পাথরে পরিণত কর্রিয়া দিয়াছিলেন। হযর্ত কাতাদাহ (র) বলেন, আমরা জানিভে পারিয়াছ্ আল্লাহ তা'অালা তাহাদ্রে ফসলাদিকেও পাথরে পরিণত করিয়াছ্হিনে। মুহামদ ইবনে কাব (র) বলেন, তাহাদের ভিটিও পাথরের র্পপ ধারণ করিয়াছ্হি।

ইবনে আবূ হাতিম (রা) বলেন ইসমাঈল ইবনে আবূল হারিস (র)....মহাষ্গদ ইবনে কাব হইতে বর্ণিত বে একবার তিনি ওমর ইবনে আদ্দুন আযীভ্যে নিকট সূরা
信
 বনে উত্তরে তিনি বলিলেন তাহাদের সমস্ত ধন-সশ্পদ পাথরে পরিণত হইয়াছিল। ইহাই হইল অমুক থলেটা আমার নিকট নইয়া आস। গোলাম থলেটি লইয়া আসিলে দেখা গেল «ে উহার মধ্যে বে ডিম ও ছোলা রাখা ছিল তাহা পাথরে পরিণত ইইয়া

 ব্যেন তাহারা যাবত যব্রনাদায়ক শা|্তি না দেথিয়া লয় তাহারা ঈমান আনিতে না পারে।

इযরত মূসা (অা) ফি্রোউন ও তাহার সর্দারদের প্রতি ক্রোধাব্বিত হইয়া এই দু'আ করিয়াছিলেন, তবে তাহার এই 心্লোধ ছিন আল্লাহর ও তাহার ম্মীনের জন্য বেমন হযরত নूহ (আ) তাহার জাতির বিরুদ্ধে বনিয়াছিলেন
 প্রতিপালক ! এই্পৃথৃবীতে কাফ্রিদ্রের একটি লোকও জীবিত রাথিব্বেন না যদি आপনি তাহাদিগকক জীবিত রাখ্থন তাহা হইলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে ওুরাহ করিবে আার কেবল কাফির সন্তানই জন্ম দিবে (নূহ-২৬-২৭)।

এই কারণেই আল্নাহ ত‘আলা হযরতত মূসা (আ)-এর দু‘্া কবূল করিলেন याহার সাথে সাথে তাঁহার ভ্রাত হযরত হার্লন (আ) আমীন বলিয়াছিলেন। আল্ধাহ ত"আলা ইরশাদ করেন ${ }^{\prime}$ ইইয়াছে।

আবূল আनীয়াহ, আবূ সালেহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইবন্ন কা’ব কুরাবী, রবী ইবন আनाস (র) বলেন, হযরত মূসা (অা) দু‘আ কর্রিয়াছিলেন जার হযরত হাারান (অা) आমীন বলিয়াছিলেন। অর্ধাৎ ফি্রাউনকক ঞ্রংস কর্রিবার জন্য তোমরা বে দু'আ কর্রিয়াছ তাহা কবূল করা হইন। এই আয়াত দ্দারা একদল উলামায়ে কিরাম এই কথা প্রমাণ করেন বে ইমামের কিরাত শেষে যুক্তাদীর আমীন বলা তাহার সূরা ফাতেহা পাঠ করা সমতুল্য। কারণ এখানে হযরত মূসা (আ) একাই দু‘আ করিয়াছিলেন, আার হযরত হার্রন (অ) শ্যু আমীন বनিয়াছিলেন। जথচ আয়াতে উভয়েই দু'আ কর্রিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।
 অতএব তোমরা আমার নির্দেশের উপর অটল থাক। হযরত ইবনে জুরাইজ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন পালন করিতে থাক। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন হযরত মূসা (আ)-এর এই দু'আার পর ফিরআআউন চল্নিশ বছর জীবিত ছিল তাহার পর সে ঋ্পংস হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, চল্নিশ দিন জীবিত থাকিবার পর ঞ্নংস ইইয়া যায়।

#   <br>   （4ヶ）．  

৯০．আমি বনী ইসরাঈনকে সযूদ্র পার করাইলাম এবং ফির্রাউন ও ঢাহার সৈन্য বাহিনী বিদ্দে পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমালংঘন কর্যিয়া ঢাহাদিহের পচাদ্ধাবন কর্রিন। পর্হিশেষে যখন সে নিমজ্জমান ইইন তথন সে বলিল，आমি বিশ্বাস কর্রিলাম বনী ইসরাঈল याহাতে বিপ্বাস করে，তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি आ丬্মসমর্পণকারীদিগের অত্ত্ভ্রক্ত।

৯১．এখন！ইতিপৃর্বে তো ঢুমি অমান্য কর্নিয়াছ্ এবং তুমি অশাত্তি সৃষ্টিকারীীিগের অন্তর্ভুক্ত হিলে।

৯২．আজ জমি ঢোমার দেহটি রক্ষা কর্নিব यাহাত ঢুমি ঢোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশাই মানুষ্ের মধ্যে অনেকে আামর নিদর্শন সম্বক্ধে গাফিল।

তাফসীর ：আল্লাহ ত＇জালা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ফিরআআটন ও তহার সেনাবাহিনীর ডুবিয়া যাওয়ার অবश্গা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাねল যখন হযরত মূসা（আ）এর সহিত মিসর হইতে বাহির হইয়াছিল তখন ছোট বাচ্চাদের বাদ দিয়া তাহাদের ব্যাদ্ধা সংখ্যা হিল দুইলক। তাহারা কিবতীদের নিকট হইতে অনেক গহনা ধার হিসাবে নিয়াছিন এবং সেই সমষ্ত গহনাসহই তাহারা পলায়ন কর্যিয়াছিন এই কারণে তাহাদের প্রতি ফিরজাউনের আরো অধিক ক্রোধ ছিল। অতঃপর সে দেশের বিভ্নিন্ন এলাকা ইইতে সৈন্য সং্রহের জন্য লোক প্রেরণ．করিল এবং এক বিরাট সেনা বাহিনী নইয়া বনী ইসরাঈলের পশচাদ্ধাবন করিন। আল্ধাহ ত＇অআলার ইহাই ইচ্মা ছিন। অতএব সারা দেশের ধন－সস্পদশানী লোকদের কেহই তাহার সহিত বোগ দিতে বিরত থাকিল না। অতঃপর তাহারা সৃর্যোদয় কালেই বনী ইসরাঈলের নিকট পিয়া পৌছिन। পরশ্পর একে অন্যকে দেখিয়া ফেলিল তখন হযরত মূসা（অা）এর সাথীরা বলিয়া উঠিন，এখন তো তাহারা আমাদিগকে ধরিয়াই ফেনিবে（ঔ আরা－৬১）। এই সময় বনী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌছিয়া গিয়াছিন। ফিল্রजাউন তাহার সেনাবাহিনীসহ

তাহাদর পশ্াতত ছিন এখন উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন ঊপায় ছিন না। হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বার বার এই প্রশ্নই করিতেছিল বে কিভবে তাহরা মুক্তি পাইতে পারে? হযরত মূসা (অ) বলিতে লাগিলেন, আমাকে जে এই নদীর মধ্যেই চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইইয়াছে। তাহারা আমাদিগকে কখনো ধরিতে পারিবে না আল্লাহ আমার সাথ্থু আছেন যিনি আমাক্ পথ থ্রদর্শন করিবেন (ङ‘আারা-৬২)। যখন তাহারা চরমভাবে নিরাশ হইল তখন আল্লাহ ত'আनা তাহাদের নিরাশাশে আশায় পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এবং মৃসা (আ) কে নদীতে নাঠি দ্বারা আঘাত করিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর মূসা (আ) লাঠি দ্ঘারা আঘাত করিলেন এবং সাথ্小 সাথেই নদী বিভিন্ন খভ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল এবং প্রত্যেক খভ বিরাট বিরাট পাহাড়়র ন্যায় উচ্চ ইইন। এই ভাবে নদীতে প্রত্যেক দলের জন্য এক এ্রকটি পথ ইইয়া গোট বারটি পথ ইইয়া গেন। নদীর মাঝে কাদা ৫কাইবার জন্য আল্নাহ বাযুকে নির্দেশ দিলেন এবং তৎফ্কণাৎ উহা ৩কাইয়া চলিবার উপযুক্ত হইয়া গেন। 1 না ডুবিয়া যাওয়ার ! পানিির প্রাচীরের মােে জ্রানালা করিয়া দেওয়া হইন ব্যেন প্রত্যেক গোত্র অন্য গো冋্রকে দেখিভে পারে এবং তাহাদের ধ্ণংস হইবার আশঙ্কা না করে। যখन বনী ইসূরাঈলের সর্বশশষ ব্যক্তিও নদী পার হইয়া কৃলে পৌছল তখন ফিরুআউনের দनবन নদীর অপর তীরে প্ৗাছল। ফিবজাউনের সেনাবাহিনীতে কালো অশ্ররোহীর সং্যাই ছিল এক নক্ষ। ইহা ছাড়া অন্যান্য রগের অশ্বরোইীও ছিন অনেক। ইহা দ্রারা তাহার সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের অনুমান কর্যা যায়। ফির্াউন যখন এই ভয়ানক পরিি্হিতি প্রত্কক্ষ করিল তখন সে ভীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ম কর্রিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বে মুক্তির সময় পার হইয়া গিয়াছিল এবং ভাপ্যের নির্বারিত পরিণতি তাহাকে ডোগ করিতেই হইন। হযরত মূসা (আ)-এর দু‘আ কবূল করা ইইন। হযরত জিবরীন একটি মাদী অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন ফিরাউনের নর অশ্বের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন মাদী অশ্ব দেথিয়া নর অর্বটি চিৎকার করিয়া উঠিন।

হযরত জিবরীী তাহার মাদী অশ্বটি নইয়া নদীতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। তথন নর অশ্ষটিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া নদীতে নাফাইয়া পড়িন। ফির্রাউন উহাকে বাধা দিয়া রাখিত্ পারিল না, বাধ্য ইইয়াই তাহাকে নদীতে পড়িতে হইল। অতঃপর তাহার বিরত্ণ প্রকাশ করিবার জন্য তাহার সর্দারদিগকে আহবান করিয়া বলিল, নদীতে প্রবেশ করিবার জন্য বনী ইসরাঈল আমাদের থেকে অধিক ব্যাগ্য নয়। অতঃপর তাহারা সকলেই নদীতে বাপাইয়া পড়িন। इযরত মীকাদন সকলের পশ্চাত ছিলেন তিনি

ফিরআউন্নে সেনা বাহিনীকে তাড়া করিয়া অפ্রসর কর্রিতে লাগিলেন। ততঃপর একজনও আর নদীতে প্রবেশ করিতে অবশিষ্ঠ থাকিল না। যখন তাহারা সকলেই নদীতে প্রবেশ করিল এবং যখন বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকই নদী পার হইয়া কৃলে প্পৗছাইয়া গেল তথন আল্লাহ ত'আলা নদীর বিভিন্ন খড্ডেে আবার মিলাইয়া দিলেন। ফলে ফির্রজাউনের দনের একটি প্রাণীও বাঁচিতে পারিল না। নদীর প্রকাভ ঢেউ जহাদিগকে উপরে উত্তোলন করিতে আবার নির্নে তলাইয়া উঠা নামা করিতে লাগিল। ফिর্রআউন তথন মৃত্যুর সহিত পাআ নড়িতে নড়িতে মৃত্যু কষ্ঠ ভোগ করিতে ৃরু

 নাই যাহার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্ধাস স্থপন করিয়াছে আর आমি অনুগতদের অন্তুত্ত। ফির্রাউন এমনই এক সময় ঈমান आনিল যখন তাহার ঈমান কোন কাজে
 অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব দেখিতে পাইন তখন তাহারা বলিয়া উঠিন আমরা কেবল এক আল্ধাহর প্রতি বিপ্বাস স্থাপন করিয়াছি আার কুফ্রী ও শিরক ছইতে वितত रইয়ा
 পাইন তথন তাহাদের ঈমান্ন কোন ফায়দা দিল না তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে ইহাই আল্ধাহর নির্ধারিত নিয়ম আর কাফিররা ক্ষত্ঘিষ্তই হইবে। এই কারণে আল্লাহ ত'আলা ফির্রাউন্নের বক্ত্যের জওয়াবে বনিলেন ${ }^{\prime}$ এই কথা বলিত্ছে অথচ ইহার পূর্বে ঢুমি আল্লাহর নাফরমাनी করিয়াছ।

 তাহাদিগকে আমি দোयখ্র্ প্রতি আহ্বান করিবার জন্য নেত বানাইয়াছিলাম। আর কিয়ামরে তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। ফির্রাউনের এই কথা বে "আমি বনী ইসরাঈলের প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি" হইল গাল্যেরের কথা যাহা কেবল রাসূলুল্নাহ (সা)-কেই অবপত করা ইইয়াছে। ইমাম জহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবনে হরব (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে রাসূলুল্নাহ (সা)
 বनिन, রাসূनून्नाइ (সা) বनেন, জিবরীী (অা) বনিলেন তখন आমি নদীর কাঁদামাটি হাতে লইয়া তাহার মুথে পুরিয়া দিলাম ভেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্র উদ্দেলিত না

হয়। ইমাম তিরমিयী ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহারা হামাদ ইবন সালামা (রা) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা কর্িিয়াছেন। ইমাম তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি ‘হাসান’ আবূ দাউদ তয়ালেমী (র) বলেন, ও’বা (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন জিবরীল (আ) আমাকে বলিয়াছেন, आপনি यদি সেই অবস্থাটি প্রত্যক্ক করিতেন যখন আমি নদীর কাঁদা মাটি উঠাইয়া ফিরআউনের মুখে পুরিয়া দিয়াছিলাম বেন আল্লাহর রহমতের সমুর্দে তরপ না আসিতে পারে। আবূ ঈসা তিরমিযী ইবনে জরীর (র) বিভ্নিন্ন সূত্রে হাদীসটি ঔ'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। ইবনে জরীর (র) มুহাশ্মদ ইবনে মুসান্না (র)...ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য ৫’বার দুইজন শায়খের একজন মারূূফূকপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সায়ীদ আশজ্জ (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ ত‘অালা ফিরওাউনকে ডুবাইয়া দিলেন তখন সে

 আাল্লাহ্র রহমত তাহার ক্রোধ হইতে আগে বাড়িয়া না যায়। অতএব তিনি তাঁারার ডানার সাহাব্যে কাঁদামাটি ঢুলিয়া তাহার মুথে পুরিয়া দিলেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান ইবনে অকী হইতে তিনি আবূ খালেদ হইতে মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর (র) বলেন ইবনে হুমাইদ (র) .....আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি यদি দেখিত্ন লেই করুন অবস্থা বেই দিন আমি ফিরজাউনকে নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছি এবং তাহার মুখে মাটি পুরিয়া দিয়াছি যেন আাল্নাহ রহমত তাহার প্রতি প্রবর্তিত হইয়া সে ফ্মমা প্রাণ্ত না হয়। ফাহীর ইবন্ন মাজান রাবী সশ্পর্কে ইবনে মুঈন (র) বলেন আমি তাহাকে চিনি না। আবূ যার‘আ ও আবূ হাতিম (র) বলেন উক্ত রাবী মাজহুল (অপরিচিত) এ ছাড়া অन্যান্য রাবীসমূহ নির্ভরयোগ্য। পূর্ববর্তীগণের এক দল যथা কাতাদাহ, ইবরাহীম, তায়সী, ও ময়সুন ইবনে মিহরান (র) উক্ত হাদীসকে মুরসান রুপে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহ्হাক ইবনে কায়স (র) থেকে উল্লেখ আছে বে তিনি এই হাদীস জন সমক্ষে বর্ণনা দিয়া খুতবা দিয়াছেন। আল্লাহই সঠিক জানেন।

位 (রা) ও পূর্ববর্তী অन্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, কোন কোন বনী ইসরাঈল

ফির্রউন্রে মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিনে আল্লাহ ত'আলা সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন বে, ফিরজাউন্নে দেহকে তাহার পোশাকসহ যমীনের কোন একটি উচ্চস্থানে নিক্ষেপ কর यেন মানুব্যের নিকট তাহার মৃত্য নিচ্চিত্যবে প্রমাণিত হইয়া যায়। একারণণছ আল্লাহ ই ইশাদ করিয়াছেন

 দ্বারা এখানে ফিরুআননের এমন লাশ বোঝান ইইয়াছে যাহা পচিয়া গলিয়া যায় নাই বরং যাহা সস্পূণ অবিকৃতাবস্থায় রহিয়াহে, যেন মনুষ উহা দেখিয়াই ফিরাআউনের লাশ
 হইয়াহছ। অবশ্য এই সমস্ত মতামতের মধ্ধে পারুশ্পরিক কোন দ্ন্দ্দ নাই।
 বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়াছে আর আন্নাহ ত‘আলা সর্বশক্কিমান তাহার ক্রেধের সম্মুধ্ে
 অধিকাশ্শ লোক আমার নিদর্শন হইতে বে-খব্র অর্থাৎ তাহারা নসীহত্ত গ্রহণ করে না।

ফির্রাউন ও তাহার সাথীদ্রর ধ্রংস সং্যটিত হইয়াছিন আখারার দিনে। ইমাম বুখারী (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র) আমাদের নিকট বর্ণনা কর্য়াছেন তিনি বলেন, ऊন্দার.... ইবনে আব্dাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন ইয়াহৃদীরা আ๒রার সাওম পালন করিত তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢোমরা এই দিনে সাওম রাখ কেন? তাহারা বলিল, এইদিনে হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) সাহাবায় কির্রামকে বলিলেন, তোমরা ইয়াহূদী জাতি হইতে এই সাওম রাথিবার অধিক হকদার। অতএব তোমরা এই দিলে সাওম রাখিবে।

##  

৯৩. आমি বनो ইসরাभলকে উৎকৃষ্ট आবাস ভূমিতে বসবাস করাইনাম এবং जाমি উহাদিগকে উত্ত্ জীবনোপকর্木ণ দিলাম। অতঃপর উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভ্েদ সৃষ্টি কর্রিল। উহারা बে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক ঢাহাদের মষ্যে কিয়ামতের দিনে উহার ফায়সালা কর্রিয়া দিবেন।

তাফসীর ः আল্লাহ ত'অানা বনী ইসরাঈলের প্রতি বে দ্মীনী ও পার্থিব নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া তিনি বনেন, অমি তাহাদিগকে উত্তম বসবালের
 মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী মিসর 巴 সিকীয়ার এলাকাসমূহ বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ ত'আলা যখন ফিরতাউন্ ও তাহার সেনাবাহিনীকে ধ্পংস করিয়া দিলেন, তখন মিসরের উপর হযরত মূসা (আ) এর পৃর্ণ কর্ত্ত্দ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইরশাদ হইয়াছে.



जর্থাৎ— आমি সেই জাতিকে উত্রাধিকার বানাইয়াছ্ যাহাদিগকে পৃথিনীর পূর্ব ও পচ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বচ্র দুর্বল মনে করা হইত। आমি তাহাদিগক্কে বর্তকত দান করিয়াছি এবং বনী ইসরাঈলের 乙ধর্রের দরুন তাহাদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। আর ফির্াউন ও তাহার সশ্প্রদায় বে সমস্ত প্রাসাদ তৈয়ার করিয়াছিল আমি তাহা ঞ্ণংস করিয়া দিয়াছি ('অরাফ-১৩৮)। আরো ইরশাদ হইয়াছেঃ


অর্থাৎ— আমি তাহাদিগকে বাগান ও ঝর্ৰাসমূহ হইতে বাহির কর্যিয়াছি তাহার ধনতাডার তাহাদের নিকট হইতত কাড়িয়া নইয়াছি এবং বনী ইসরাঈলকক সেই সমম্ত কিছুর উত্তাধিকার করিয়া দিয়াছি (৫‘আরা-৫৭-৫৯)। আরো ইরশাদ হইয়াছে م‘

বনী ইসরাঈল সদা হযরত মূসা (অ)-এর নিকট বাইতুন মুকাদাস শহরে যাইবার आবদদন নিবেদন করিত। বাইতুল মুকাদ্াস ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শহর। সেকালে উহা আমালিকাদের দখলে ছিল। বনী ইসরাঈলকে তাহাদ্রে সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বনা হইল কিষ্ুু তাহারা অন্বীকার কর্রিয়া বসিল। তখন আল্লাহ ত'আলা তাহাদিগক্কে 'তীহ' ময়দানে চল্লিশ বছর যাবত ঘুরাইতে থাকিলেন। হযরত হার্রন (অ) তথায় প্রথম মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর হয়ত মৃসা (আ)ও ইর্তেকাল করেন। অবশ্য তাহাদের ইন্তেকালের পর হযরত "ইউশা ইবনেে নূ" এর সাহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে বাহির হইল এবং অাল্লাহ ত'আলা আমালিকা জাতির ওপর তাহাদিগকক বিজয়ী করিলেন। অতঃপর বাইতুন মুকাদ্দাস তাহাদের করতলেই রহহিন। পরনর্তীকালে রুখত

নাসার উহ্গ দখল কর্রিয়া নিল। অতঃপর পুনরায় বনী ইসরাইন উহা দখল করে। তাহার পর গ্রীক স্র্টটদের করতালে চনিয়া যায় এনং দীর্ঘকান তাহারা সেখানে রাজত্ণ করিতে থাকে।

এই সময়ই আল্লাহ তা'আলা হযরতত ঈসা (আ) কে প্রেরণ করেন । তখন ইয়াহূদীরা গ্রীক সয্রাটের সহিত ষড়यন্ত্রে লিঞ্ত হইল। তাহারা গ্রীক সয়াটটর নিকট হযরত ঈসা (आ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিল এবং বলিল ঈসা (আ) প্রজাদদর মধ্যে ফিৎना ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছেন। অতঃপ্র গ্রীক সম্রাট তাহাকে ఆনী দিতে চাহিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে সফল হইতে পারিল না বরং হযরতত ঈসা (আ) এর একজন অনুগত शাওয়ারীকক ঈসা ধারণা করিয়া তাহাকেই খনী দিন। আল্লাহ তাজারা ইরাাদ করেন :
 তাহারা ঈসা (অা) কে হত্যা করিতে পারে নাই বরং তহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া নইয়াছেন। আল্লাহ বড়ই প্রতাপ ও কৌশালের অধিকারী (নিসা-১৫৭-১৫৮)।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রায় তিনশত বছর পর একজন গ্ঐীক সয়াট ‘কুসতুনতীন’ খৃট্টধর্ম গ্রহণ করিল সে ছিল একজ্জন দার্শনিক। বना হইয়া থাকে বে সে
 উদ্দেশ্য ছিন। পদ্রীরা তাহাদের নির্দূশে নতুন নতুন আইন কানুন প্রণয়ন করিতে আরঙ করিল। অনেক নতুন নতুন বিষয় সে এ ধর্মে আবিষ্ষার করিল। বহু উপাসনানয় নির্মাণ করিল। খৃস্টধর্ম তখन খুব বিস্তার করিল এবং উহাতে বহ পরিবর্ত্ন পরিবর্ধন সাধিত ইইল। এবং সঠিক ধর্মের বিরোধিত ইইতে লাগিল। মৃল ধর্ম কেবল কয়েকজন উপাসকের মধ্যেই সীমিত রিহিয়া গেন। কিন্ুু পরবর্তীত তাহারাও রাহেবদের ন্যায় বনে জभলে গির্জা নির্মাণ কর্য়য়া অবস্থান করিতে লাগিল। সিরীীয়া জাযীরা ও ক্দমের উপর খৃস্টানদের প্রতুত্ বিস্তার লাভ করিল। এই সয়াট দ্বারাই কুসতুনতুনীয়া, কুমামাহ শহর আবাদ হইল। বায়ুত মুকাদাদাস ও বায়হুন্মাহমেও বহু নির্জা নির্মাণ হইন। ইহা ছাড়া আরো অনেক শহর ’সে আবাদ করিল এবং অনেক বড় বড় অট্টানিকা নির্মাণ কর্রিল। তাহার আমল হইতেই ক্রস পূজা ওরু হইয়াছিন এবং ইহা দূরপ্রাচ্য পর্যত্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিন তথায় গির্জাও নির্মিত হইয়াছিল। শূকরের মাংস বৈধ করা হইয়াছিন এবং ধর্মের ৯ৗৗলিক ও গৌলিক ব্যাপারে নানা প্রকার আপার্य ধরনের নতুনত্রের সৃষ্ করা হইয়াছিন। ছোট আমানতের বিধান রচ্না করিয়া উহার নাম রাখিয়াছিল বড় আমানত। সয্রাটের নির্দেশে শরীয়তের অনেক নতুন নতুন বিধান রচনা করা হইয়াছিন।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্ষ্ত সে সকল শহরের উপ্র তাহাদেরই পূর্ণ কর্ত্ত্দ্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিন। অবশেবে হযরুত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বায়তুল মুকাদাস জয় করেন।

কাঘ্রীর-২৬ (c)
 দান করিয়াছি।
 শরীয়তেরে সঠিক জ্ঞান আসিবার পরই তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিয়াছে অথচ এই বিরোধের কোন কারণ নাই। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত, ইয়াহূদী জাতি একাত্তুর দলে বিভক্ত এবং খৃস্ট জাতি বিভক্ত ইইয়াছে বাহাত্তুর দলে। আর এই উশ্মত বিভক্তি হইবে তেহাত্তর দলে, অথচ মাত্র একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এবং অবশিষ্ট বাহাত্তুর দল দোযখে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা কাহারা? ইয়া রাসূলুল্নাহ! তিনি বলিলেন, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ আছেন সেই পথে পরিচালিত লোকজনই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে এইরূপ

为 বির্রোধ করিত (ইউনুস-৯৩)

#   

৯৪. আমি ঢোমার প্রতি यাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে यদি ঢুমি সন্দিপ্ধচিত্ত इও তবে ঢোমার পৃর্ব্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যই জাসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিभ্ধচত্তদিগের অন্তর্ডুক্ত হইও না।
৯৫. এবং যাহারা আল্লাহ নিদর্শন প্রত্যাখ্যান কর্যিয়াছছ ঢুমি কখনও তাহাদিগগর অন্তর্ডুক্ত হইও না। তাহা হইলে ঢুমিও ঝতিপ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।
৯৬. যাহাদিগের্র বির্দ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহারা ঈমান आসিবে না।
৯৭. এমনকি উহাদিগের্র নিকট প্রত্যেকটি নির্দশন আসিনেে যতত্মণ না উহারা মর্মত্রুদ শান্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফ্সীর্র ঃ কাতাদাহ ইবনে দিআমাহ (র) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আমি সন্দেহও করি না আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রল্যোজনও বোধ করি না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং হাসান বসরী (র) ও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্থন্থকার বলেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যনে আল্লাহ তাজালা এই উম্মতকে স্বীয় শরীয়তের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এবং এই কथা জনनाন্ো হইয়াছে বে, নবী করীম (সা)-এর ఆণাবनी পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্যেও

 অনুসরণ করে তাহারা এই কারণণ অনুসরণ করে বে তাহারা তাহার ওুাবনীর কथা তাওরাত এবং ইজীনেও লিখিত পায় ("আরাফ-১৫৭)। তাহারা নবী করীম (সা)-এর রিসাनতের সত্যত এত ভালডাবে জানে ল্মেন তাহাদের সন্তান-সব্ুুতিদিগকে জানে। ইহ সত্ত্রে তাহারা এই সত্যকে গোপন করে এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। দনীল প্রমাণ থাকা সত্క্ট তাহারা ঈমান আনে না। এই কারণেই আা্gাহ ত'আলা ইরশাদ কর্রিয়াছেন,


অর্থাৎ—বে ঈমান তাহাদের জন্য উপকারী সেই ঈমান তাহারা आনিবে না (ইউনুস-৯৬)। এই কারণণেই যখন হযরত মূসা (আ) ফির্রাউন ও তাহার সর্দারদের

 আমাদের প্রতিপানক তাহদের মার্নসমূহ ধ্ণং কর্রিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগাইয়া দ্, ন যেন তাহারা যাবত না যন্ত্রণাদয়ক আযাব দেথিবে ऊমান না



অর্থাৎ- यদি আমি তাহদদের নিকট ফিরিশ্ত্তও অবতীর্ণ করি, মৃত লোকেরা তাহাদের সহিত কথা বনিতেও ঞুু করে আর আমি সমস্ত বব্ুু তাহাদের সস্মুখে জমা করিয়া দেই তনুও তাহারা ঈমান आনিবে না। আর তাহাদের তো র্জকাংশই মূর্খ (আন‘আম-১১১)।

##  

 الِّى حِيُّنِّ৯৮. তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিত কোন জনপদবাসাঁ কেন এমন হইল না যাহারা ঈমান অানিত এবং তাহাদিগের ঈমান তাহাদের উপকার্র आসিত? তাহারা যখন বিশ্বাস করিন তখন অামি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাr্তি হইতে মুক্ত কর্রিলাম এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপতোগ করিতে দিলাম।

ঢাফসীীর ঃ আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, "পূর্ববর্তী উম্মতঢের মধ্য হইতে কোন নবীর উম্মত এমন ছিল না তাহাদের সকলেই ঈমান আনিয়াছে বরং যে জাতির প্রতি আমি কোন নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকনেই কিংবা অধিকাংশ প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। বেমন ইরশাদ ইইয়াছে :

বান্দাদের প্রতি আফসোস, বে তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আলে, তহারা তাঁহার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রপ করে (ই্রাসিন-৩০)।

অনুর্দপভাবে পৃর্বে যখন কোন রাসূল তাহাদের নিকট আসিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে এ তো যাদুকর, কিং্বা পাপান (যারিয়াত-৫२)।

অর্থাৎ— আপনার পূর্বে যে কোন জনপদে কোন ভীত প্রদর্শনকারী প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিত্তবান লোকেরা এই কথা বলিয়াছে যে আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুযদিগকেই অনুসরণ করিয়া চলিব (যুখরুফ-২৩)।

বিশ্টদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে- কিন্তু কোন কোন নবীর সাথে ঢাঁহার অনুসারীদের বিরাট বিরাট দল ছিল আবার কোন নবীর সহিত একজন আর কোন নবীর সহিত দুইজন আবার কোন নবীর সহিত একজনও ছিন না। অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ) এর অধিক উম্মতের কথা উল্লেখ করিলেন। তাহার পর নিজের উম্মতের আধিক্যের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা মাশরিক ও মাগরিবের উভয় প্রাপ্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মোটকথা কেবল মাত্র হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম ব্যতিত অন্য কোন নবীর সকল উম্মত ঈমান গ্রহণ করেন নাই। ইউনুস (আ)-এর কওম ছিল ‘নীনূয়া’ এর অধিবাসী তাহারা আযাব দেখিবার পর ভয়ে ঈমান আনিয়াছিন। আল্লাহর আযাবে ভীত হইয়া আল্মাহর নবী হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার কওম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কওম অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিল। আল্লাহর নিকট তাহারা ফরিয়াদ করিতে লাগিল এবং স্বীয় সন্তান-সন্তুতি ও জীব-জন্তু লইয়া আল্লাহর দরবারে হাযির হইয়া তাহাদের নবী যেই আযাব হইতে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা দূর করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া দু'আ করিতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা তখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। যেই আযাব তাহাদের উপর আসিয়াছিল তিনি তাহা সরাইয়া দিলেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন,


অর্থাৎ— হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম যখন ঈমান আনিল আমি তখন পার্থিব জীবনে তাহাদের নিকট হইতে অপমানকর আযাব দূর করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন যাপন করিতে দিলাম (ইউনুস-৯৮)।

তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে বিভ্ন্ন মত পোষণ করিয়াছেন যে ইউনুস (আ) এর কওমকে কি কেবল পার্থিব শাস্তি হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল না পরকালের শাস্তি ইইতেও তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল? কেহ কেহ বলেন, কেবন পাথ্থিব শাস্তি ইইতেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল যেমন আয়াতে কারীমা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। আর

 এক লক্ষ বরং ততধিক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম অতঃপর তাহারা ইমান আনিল ফলে আমি তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন দান করিলাম (সাফ্ফাত-১৪৭-১৪৮)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে তাহারা ঈমান আনিয়াছিল। তাহাদের উপর ঈমান শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আর ঈমান পরকালের আযাব হইতে মুক্তি দান করিবার জন্য যথেষ্ট এবং ইহাই প্রকাশ।

হযরত কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন বে, আল্নাহর পক্ষ হইতে আযাব আসিবার পর কোন কওম ঈমান আনিলে উহা তাহাদের জন্য ঊপকারী হয় না এবং তাহারা আयাব হইতে মুক্তিও পায় না। কিন্তু হযরত ইউনুস (আ) তাহার কওমকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিল মে এখন আর আযাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না তখন তাহাদের অন্তরে তওবার অনুভূতি সৃষ্টি হইল। তাহারা চটের পোশাক পরিধান করিয়া নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইল এবং তাহাদের জীব-জন্তু ও তাহাদের সন্তানদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া মাঠে জমা করিল এবং চল্লিশ রাত পর্যন্ত আল্লাহ দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহারা সত্য সত্যই তওবা করিয়াছে এবং বিগত জীবনের কর্মকান্ডের প্রতি তাহাদের অনুশোচনা আসিয়াছে তখন তিনি আযাব সরাইয়া দিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম ‘মুসিল’ এর নীনূওয়া নামক স্থানে বসবাস করিত। ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর



আবূ ইমরান, (রা) আবূলজলদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, যখন তাহাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ হইল তখন উহা তাহাদের মাথার ওপর অদ্রপ ঘুরপাক খাইতে লাগিল যেমন অন্ধকার রাতে মেঘের টুকরা উপরে ঘুরপাক খায়। অতঃপর তাহারা একজন আলেমের নিকট গিয়া বলিল, আপনি আমাদিগকে একটি দু'আ শিখাইয়া দিন যাহার বরকতে আমরা এই আযাব হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তখন তিনি বললেন তোমরা
 অতঃপর এই দু‘আ পড়িতে পড়িতে তাহাদের নিকট হইতে আযাব দুরীভূত হইল। সূরা সাফ্ফাতে ইন্শাআল্লাহ পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইবে।

#   



৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেলই ঈমান আনিত তবে কি তুমি মু‘মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?
১০০. আল্লাহ হহুম ব্যতিত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নহে এবং यাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) यদি আল্মাহ তা‘আলা ইচ্ছা করিতেন তবে সকলেই ঈমান আনিত কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন তাহা হিকমত শূন্য হয় না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

ولِلْذَكَّخَاْتَهُ
অর্থাৎ—यদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ঘ করিতেন তবে সমন্ত মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করিয়া দিতেন কিন্তু তাহারা সদা বিভিন্ন মতের থাকিবে। কিন্তু যাহাদের প্রতি আল্মাহর অনুগ্রহ আছে তাহারা সঠিক পথে চলিবে আর এই জন্যই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই কলেমা পূর্ণ হইবেই। "আমি অবশ্যই জাহান্নামকে মানুষ ও জ্বিন দ্বারা পরিপৃর্ণ করিব।" আর এই কারণেই তিনি ইরশাদ



 *করেন। আর যাহাকে ইচ্ছা হেদোয়াত দান করেন। আপনি:তাহাদের প্রতি আফসোস করিয়া নিজেকে ধ্ণংস করিবেন না।
 হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব নয় কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন ।



准













##  





 करिज्णि:
১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদিপকে এবং মু‘মিনদিগকেও এইভাবে উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব মু‘মিনদিগকে উদ্ধার করা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহার বান্দাদিগকে আসমান यমীনে তাহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য আহ্নান করিয়াছেন, यেমন় আসমানে নক্ষত্র পুঞ্জ, চলমান নক্ষত্র ও জ়চলমান নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য রাত ও দিন এবং রাত-দিনের আবর্তন বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অনুরূপতাবে এই ব্যাপারেও চিন্তা করিবার জন্য আহবান করিয়াছেন .বে কিভাবে রাত দিনের মধ্যে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে। কখনো রাত বড় হয় আবার কখনো দিন। কিভাবে আল্মাহ আসমানকে উচ্চ ও প্রশস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা উহাকে কির্দপ সুঙ্তিত করিয়াছেন। আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন শুষ হইয়া যাইবার পর পুনরায় উহাকে সজীব করেন। বৃক্ষলতায় নানা প্রকার ফলফুল সৃষ্টি করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আর সেখানে নানা প্রকার নানা রজ্গের জীব-জন্তু ও নানা প্রকার পঙ-পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত বন-জ্গল উপত্যকা ও জনবসতী সৃষ্টি করিয়াছ্ছেন এবং সমূদ্রের তলদেশে নানা প্রকার বিশ্ময়কর সৃষ্টি—উহার তরগ্গমানা উহার জোয়ার ভাটা এবং এতদসత্ত্বেও সমুদ্র সফরকারীদের জন্য উহার অনুগত হইয়া যাওয়া এবং জাহাজ চলাচল করা এবং এই সব কিছুই পরম ক্ষ্মতাবান আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহ। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ ইইতে পারে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়
准 নির্দেশাবলী এবং দলীল প্রমাণসমূহ যাহা আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যতা প্রমাণ করে ইহার কোনটাই কাফিরদের কোন কাজে আসে না আর তাহারা ঈমানও আনে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ওপর আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না।


অর্থাৎ— তাহারা তো সেই আযাবের দিনসমূহের অপেক্ষা করিতেছে যাহার সম্মুখীন হইয়াছিল পৃর্ববর্তী জাত্সমূহ যাহারা তাহাদের রাসূলগণের কথা অমান্য করিত।


আপনি বলিয়া দিন, তোমরা সময়ের অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি। যখন আযাব আসিয়া যাইবে তথন আমি আমার রাসূলগণকে কাছীর-२৭ (大)

বাঁচাইয়া লইব আর তাহাদিগকেও যাহারা ঈমান আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দিব।
 লইবার দ্রায়িত্ গ্রহর করিয়াছেন যেমন তিনি সৎ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার দায়িত্ব প্রহণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা‘আলার আরশে মু‘আল্লার উপর আল্লাহর লিখিত কিতাবে রহিয়াছে "আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী।"

## 



 - الُمشُشرِكِيْنَ



## 

 O الْغَفُوُرُالرَّحِمْمُم
208. বল, হে মানুষ! তোমরা यদি আমার দীন্নে থ্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ তোমরা অাল্লাহ ব্যতিত যাহাদের ইবাদত কর জামি উহাদের ইবাদত কর্নি না পন্ত জমি ইবাদত করি जান্লাহর যিনি তোমাদিগকে মৃত্য ঘটান এবং आমি মু‘মিনদিগের অন্তর্ভুত্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।
১০৫. এবং তিনি বলেন, ঢুমি একনিষ্টভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদদর অন্তর্ভুক্ত হইও না।
১০৬. এবং অাল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, यাহা ঢোমার উপকারও করে না অপকারও করে না। কারণ ইহা করিনেন তখন ঢুমি যালিমদিগের অন্তুতুত্ত হইবে।
১০৭. এবং আল্লাহ ঢোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতিত ইহা পোচ্নকারী আর কেহ নাই। এবং আাল্লাহ यদি তোমার মগল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্গহ রদ করিবার কেহ নাই। তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্মা তিনি মগন দান করেন। তিनि क্ষমাশীন পরম দয়ানু।

তাফসীর ः আল্লাহ তাআআলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মনবকুলকে বলিয়া দিন, আমি যে সরন সহজ দ্মীন তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি যাহা আল্ধাহ ত'আলা আমার নিকট ওহীর মাষ্যমে অবতীণ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই সশ্পর্কে সন্দিহান হও তবে আমি তো কথনো তোমাদের মাবুদদের উপাসনা করিব না, আমি কেবল সেই এক আল্লাহর-ই ইবাদত করিব যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন বেমন তিনই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছিলেন। আবার নিঃসন্দেহে তাহার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় ভে তোমাদের মা’বুদরা সত্য আর আমি তাহদের উপাসনা করিব না তবে তোমরা তাহাদিগকে একথা বল বে তাহারা যেন আমার কত্তি করে। কিন্ুু মনে রাখিবে তাহারা ক্ষতি ও উপকার কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না। ক্িত ও উপকার করিবার যাহার ক্ষমতা আছে তিনি একমাত্র আল্লাহ যাহার কোন শরীক নাই। আমাকে তাহার প্রতি বিপ্ধাস স্থাপনকারীদের অন্তর্তুক্ত ইইবার জন্যই আদেশ করা ইইয়াছে।
 নিষ্ঠার সহিত কেবর্ল মাত্র আল্ধাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা इইয়াছে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন竍 जর ওপর অম্য়
 হইয়াছে বে, কল্যাণ অকন্যাণ, লাভ-ক্ষতি সবকিছूর সম্বন্ধ কেবল আল্লাহর সহিত উহাত্ আর কেহ শরীক নয়। অত্রব উহার সহিত ইবাদতেও আর কেহ শরীক নয়।

অফি্য ইবনে আসাকির আাবুল্লাহ ইব্নে ওহব.... আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলূল্মাহ (সা) ইরশাদ করেন তোমরা জীবন ভর কল্যাণের প্রতিক্ষা করিতে থাক। এবং তোমাদের প্রতিপালকের রহমতের প্রবাহিত বায়্রে প্রতি নিজ্জেকে পেশ করিতে থাক। কারণ আল্gাহ্র বিশেষ রহমতের হাওয়া রহিয়াছে, তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্মা উহা দান করেন। আর তাঁহার নিকট তোমাদের দোষ গোপন করিবার বিপদ হইতে রুক্গা করিবার জন্যও প্রার্থনা কর। ইবনে আসাকির লাইস (র).... হयরত আবূ হুরায়রা হইতে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 করে এমনকি শিরক হইতেও यদি কেহ তওবা করে তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন । কারণ তিনি বড়ই মেহেরবান।

# (1)   

##  الْ

১০৮. বল, হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ইইতে তোমাদিগের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজ দিগেরই মঙলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথঅ্রষ্ট হইবে, তাহারা তো পথ ভ্রষ্ট হইবে নিজদিগের ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমার কর্মবিধায়ক नशि।
১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে ঢুমি তাহার অনুসরণ কর, এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধান কর্তা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্মাহ তা‘আলা নবী করীম (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মানবকুলকে বলিয়া দিন, আল্লাহ পক্ষ হইতে ওহীর মাধ্যমে যাহা কিছু আসিয়াছে উহা সত্য যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই অতএব যে ব্যক্তি সেই মহা সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিবে উহার ফায়দা সে নিজেই ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিবে না উহার বিপদ তাহার ওপর আসিয়া পড়িবে। এমন অধিকার লইয়া আসি নাই যে তোমাদের ঈমান আসিতেই হইবে নচেৎ আমি ক্ষান্ত হইব না। বরং আমি কেবল মাত্র একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। হেদায়াত দানের অধিকারী এক মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।
 অবতীর্ণ করিয়াছেন দৃত়তার সহিত আপনি উহার অনুসরণ করুন্ন আর যাহারা আপনার বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের বিরোধিতার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন।

 ফয়সালাকারী।

## সূর্রা হৃদ




দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন খলফ ইবন হিশাম বায্যার (র) ইকরিমা ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন... হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপनি র্রত অকালে বৃদ্ধ ইইয়া গেলেন কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হুদদ, ওয়াকিয়া, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" ইমাম আবূ ঈসা তিরমিयী (র) বলেন, আবূ কুরাই্ব (র).... ইবনে আব্বাস (রা) ইইजে বর্ণিত जিনি বলেন, আবূ বর্কंর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বनिলেন, "সূরা হूদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিয়াছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে "হ্দদ এবং जার সমপর্যায়ের সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করিয়া কেলিয়াছে।" তাবরানী (র) বল্লন আবদান ইবনে আरমদ (র) সাरল ইবনে 'সাদ ইইতে তিনি বলেন...., রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "সূরা হুদ এবং তার সম পর্যায়ের সূরাঁ, यেমন ওয়াকিয়া হাক্কা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছছ " ইবনে মাসটদ (রা) হইতে এইরূপ হাদীস্ বর্ণিত আছে। হাফিয আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন্ আহমদ তাবারানী (র) তাঁহার মুজাম্ কবীর গ্গন্থ বলেন...., মুহাম্মদ ইবনে টসমান ইবনে आবূ শায়বা (র) ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত যে হযরত আবূ বকর (রা) একদিন বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা কূদ্দ ও সূরা ওয়াকিয়া ।" আলোচ্য বর্ণনার রাবী আমর ইবনে সাবিত (র) মাতর্দক (পরিত্যাজ্য) বলিয়া বিবেচিত । এবং আবূ ইসহাক (র) ইবনে মাস্টদ (রা)-এর সংগে সাক্ষাত ঘটে নাই। আল্মাহ সর্বজ্ঞ।
১. आালিফ-লাম -রা। यिनि প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ; এই কিতাব তাঁহার নিকট হইচে; ইহার আয়াত্সমূহ সুশ্পষ্ট সুবিন্যস্ করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে বে,
২. তোমরা जাল্লাহ ব্যতীত অবশ্যই অন্যের ইবাদত করিবে না, আমি ঢাঁহার পক্ম হইতে তোমাদিগের জন্য সত্তকারী ও সুসংবাদ বাহক।
৩. আরও বনা হইয়াছে বে, তোমরা তোমাদের পতিপালকের নিকট কমা প্রার্থনা কর ও ঢাঁহার দিকে প্রত্যারর্তন কর; তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচ্রণণ অধিক নিষ্ঠাবান প্রG্যেককে অধিক দান করিবেন; यদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নও তবে আiি তোমাদিপের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাশ্চি।
8. আল্লাহরই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফ্সীর ः হর্ফ হিজা সম্পর্ক সৃরা বাক্কারার ফরুতে পর্যাপ্ত আলোচনন করা ইইয়াছে বিধায় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।
 শদ্দগতভবে অত্য সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত এবং অর্থগত্ভাবে সুবিষ্তৃত অতএব পবিত্র কুর্রুনেের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও অর্ণ উভয় দিকেই পরিপূণ্ণ ও পৃর্ণাং। এই ব্যাখ্যা মুজাহিদ ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত। ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছ্দ করিয়াছেন।
 তাহার বাণীসমূহে ও হুকুম আহকামে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় কাজের পরিণাম ফল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।
 ইবাদতের জন্য-ই অবতীর হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

অর্থাৎ- তোমার পৃর্ব্বেকার সকল রাসৃল্লে নিকটই আমি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি বে, আমি ব্যততি আর কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।

অন্যত্র বলা ইইয়াছছ :


অর্থাৎ- প্রত্যেক জাতির নিকট-ই আমি এই দাওআতসহ রাসূল প্রেরণ করিয়াছি বে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঙ্ততে বর্জন কর্রিয়া চন।
 তোমাদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকাগী আার यদি তাঁর আনুগত্য করিয়া চন; ঢো আমি তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ দাতা।

বেমন, একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত आছছ বে, রাসূলুল্নাহ (সা) এক দিন সাফা পর্বতে চড়িয়া এক এক কর্রিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে আহ্মান কর্রিলেন। ডাক খনিয়া তাহারা সমবেত হইলে রাসূনুন্ধাহ (সা) বলিলেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! " আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেই বে, আগামী দিন সকালে এবটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমদের উপর আক্রমণ করিব্ব; তাহা হইলে তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে কি"? উত্তরে উপস্থিত জনতা সমম্বরে বলিয়া উঠিন কেন করিব না? আমরা তো আপনাকে কখনো মিথ্যা বলিতে খনি নাই। ইহা ఆনিয়া রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, "তব্বে শোন আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি সস্পর্কে সতর্ক করিতেছি।"
 বে, তোমরা তাঁহার নিকট পূর্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এনং তাওবা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন হইয়া যাও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়াতে উত্ত্ম

জীবন দান করিবেন এবং পরকানে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনকারী প্রত্যেককে পুরকৃক্ত করিবেন । বেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"ঈমানদার হইয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বে কেহ সৎ কাজ করুক আমি অবশ্যু অবশ্যই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব (নাহল-৯৭)।"

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে বে, রাসৃলুল্নাহ (সা) একদিন হযরত সা‘দ (রা) কে বলিলেন, "আল্নাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঢুমি যাহাই ব্যয় করিবে, তাহাত্ই ঢুমি সওয়ার পাইবে। এমন कি তুমি তোমার ন্ত্রীর মুখে বে খাদ্যের লোকমা তুলিয়া দিবে তাহাতও তোমাকে সওয়াব দেয়া হইবে।" ইবন জরীর (র) বলেন যুসাইয়্যাব ইবন
 বলেন, বে একটি মন্দ কাজ করিব্র; जাহার নামে একটি মন্দ-ই লিযা হইবে অর বে একটি সৎকাজ করিবে তাহার নামে দশটি নেক লিখা হইবে। অতঃপপর যদি কৃত মন্দের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে তাহার দশাি নেকই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় আর যদি মন্দের শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া ন্া হয় তাহা হইলে পরকালে তৎবিনিময়ে একটি নেক কাট্যিা নেওয়া ইইবে এবং নয়টি নেক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি বলেন, ধ্ষংস তাহার অনিবার্য যাহার একক সংখ্যা দশম সংখ্যার উপর প্রাধান্য লাড করে। (অর্থাৎ যার নেকের তুননায় পাপ বেশী তার জন্য ধ্ধংস অনিবার্য।)
 আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবলের শাত্তির আশংকক করিতেছি।"

এই আয়াতে অত্তন্ত কঠঠার হুিিয়ারীর সংণগ বলা হইয়াছে বে, বে ব্যক্তি আল্পাহর বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে এবং তাহার রাসূল (সা) কে অস্বীকার করিবে কিয়ামত দিবসে তাহাকে কঠিন শাস্তি ডোগ করিতে হইবে।

إلى ফিরিরিয়া যাইতেই হইবে।
 তাহাই করিতে পারেন। ইম্মুনুযায়ী তিনি তাহার আপন বন্ধুদেরকে পুরক্কার দিতে পারেন, শজ্রূদেরকে কঠার শাস্তি দিতে পার্রেন এবং সমণ্ণ সৃষ্টিকুনকে কিয়ামত দিবসে পুনরুথ্তিত করিতে পারেন ইত্যাদি।" ইহা ভীতিমূলক অবস্থার কथা বেমন পৃর্ব্রের আয়াতে উৎসাহমূলক অবস্থার কथা বলা হয়েছে।

#   


৫. সাবধান! উহারা ঢাহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ বিতাঁজ করে। সাবধান! উহারা যখন নিজদিগকক বষ্শ্রে আচ্মাদিত করে, ঢখন উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি ঢাহা জানেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।

ঢাফস্সীর ঃ ইমাম আাব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক পেশাব পায়খানা ও ন্ত্রীসহবাসে তাহাদের নজ্জাস্থান আকাশমুখী হইতে অপছন্দ মনে করিত তখন এই আয়াত অবতীর্ণ रश।

ইমাম রুখারী (র) ইবনে জুরাইজ (র) সূত্রে মুহাশ্মদ ইবনে আব্বাস ইবনে জাফর
 আয়াতটি পাঠ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আবুন আব্বাস! এই আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক সময় কোন কোন সাহাবা স্ত্রীসহবাস ও পেশাব পায়খানা করিতে নজ্জা বোধ করিতেন। তখন এই প্রসংণে আলোচ্য আয়াতটি নাযিন হয়। অन্য বর্ণনায় আছে বে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কতিপয় লোক পেশাব পায়থখানা ও ন্তীীসহবালের সময় উলংপাবস্शায় আকাশের পানে তাকাইতে নজ্জাবোধ করিতেন তাহাদের সম্পর্কে আলোচ আয়াতটি নাযিল হয়।
 তাহারা মাথা ঢাকিয়া নিতেন।

আলোচ্য আয়াত্র ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অপর এক বর্ণনায় আছে বে, এই অায়াতে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দে পোষণ ও পাপ কাজের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ ও হাসান প্রমূখ হইতে বর্ণিত বে উহার অর্থ হইল তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়া কিংবা পাপ কার্য করিয়া বक্ষ দ্রিভঁজ করিয়া এবং আল্লাহ হইতে উহা গোপন রাথতে পারিয়াছছ বলিয়া মনে করিত তখন আল্নাহ ত'অালা তাহাদ্রের সম্পক্কে বলেন তাহারা অক্ধকার রাত্রিতে ন্দ্রা যাওয়ার সময় যখন কাপড় দ্ঘারা ঢাকিয়া থাকে তখনও
 আল্নাহ জানেন। গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি সবিশেষ जবহিত। যাহাইর ইবন আবূ সালমা তহার বিখ্যাত মুজারাকা কবিতায় বলেন,
কাঘ্ছীর-২৮(C)

## 

অর্থাৎ তোমরা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে অন্তরে যাহা কিছুই আল্gা হইতে গোপন রাখ তাহা গোপন রাখিতে পারিবে না। তিনি সব গোপনীয় বিষয় জানিয়া থাকেন। তিনি বিচার দিবলের জন্য হয়ত ঐ সব কিছুকে জমা রাখিবেন নয়তো দুনিয়াতেই শীঘ্র প্রতিশোধ নিবেন। ইবনে কাছীর (রা) বলেন, এই জহিলা যুগের কবি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ড এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞান এবং আখিরাত ও আমলের বিনিময় ও আমননামায় সকল আমল नিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে ন্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আদ্দল্নাহ ইবনে শাদাদ বলেন, মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা রাসূলুল্মাহ্ (সা) এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বक্ষ ফিরাইয়া লইত ও মাথা ঢাকিয়া ফেনিত। ইহাদের সम্পক্কে আল্লাহ ত'অানা আলোচ্ আয়াতটি নাযিন করেন।

## 


৬. ভূशৃণ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ন আল্লাহরই তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্शিতি সষ্ণে্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।

ঢাফসীর ः এই. আয়াত্ আল্লাহ ত'অালা জানইয়া দিয়াছছন বে তিনি পৃথিবীতে বিচরণকারী ছোট-বড় স্ষলচর ও জনচর সকন প্রাণীর জীবিকার যিশাাদার। এবং তিনি উহাদিগের স্থায়ী অস্গৃ!ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত।

जनী ইবনে আবূ তালহা প্রম্থে ইবনে আাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে आব্বাস (রা) বनिয়াজেন স্সান। অর্থাং জগর্তে কোন গ্রাীী কখন কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং কে কোথায় মৃত্যুররণ করিবে; তাহার সবই জাল্লাহর জানা।

মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে তিনি বনেন আর হইতে এর্রপ বর্ণনা পাওয়া यায়। ইবনে আবূ হাতিম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরিননদের কয়েকটি মতামত উল্নেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য বে, জীবিকা ও বাদ্দার


"ভূ-পৃष्ঠে বিচরণণীী এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়েনা যাহা তোমাদিগ্গে মত উশ্যত নয়। কিতবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপানকেকর দিকে তাহাদের সকলকেই এক্র করা হইবে (হূদ-৬)।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাহারই নিকট রহিয়াছে তিনি ব্যততি অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে; তাহা তিনিই অবগত; তাহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও নড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্তি কিংবা শুষ এমন কোন বস্তু নাই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই (আন‘আম-৫৯)।


 8,
o سِحرْمِبِين

 \%
१. তিনিই আকাশমড্ডনী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন ঢখন ঢাহার जারশ ছিন পানির উপর, তোমাদিণের মধ্যে কে কার্ৰ্যে শ্রেষ্ঠ ঢাহা পরীক্ষা কর্রিবার জন্য। মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুথ্রিত হইবে। তুমি ইহা বলিনেই কাফিরগণ নিচ়্ বলিবেন ইহাজো সুশ্পস্ট যাদু।
৮. নির্দিষ্কালের জন্য जমি यদি উহাদিগের শাষ্ঠি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিচয় বলিবে, কিসে উহা নিবারণ করিতেছে? সাবধান! ব্রিন উহাদিগের নিকট উহা आসিবে সেদিন উহাদিগের নিকট হইচে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং याহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্র্রপ করিত ঢাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

তাফসীী ঃ এইখানে আল্লাহ ত'আলা ঘোষণা করিয়াছেন বে, তিনি আকাশ মড্ডনী ও পথিবীকে মাब্র ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। आর তখন তাঁার আারশ ছিন পানির উপর। ইমাম আহমদ (র).... ইমরান ইবনে হুাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, ইমরান ইবনে হ্য়াইন বলেন, রাসূনুল্লাई (সা) একদিন বলিলেনঃ হে বনু তামীম সুসং্বাদ গ্রণ কর। তাহারা বলিল ইতিপৃব্ব্রই তে আপনি সুসং্বাদ দিয়াছিলেন এবং याহা দান করিবার আমাদিগকে দান কপ্পন। অতঃপর রাসुলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ 'সসসংবাদ গ্গণ কর হে ইয়ামান বাসী!’ তাহারা বলিন ছों আমরা সুসংবাদ গ্থহণ
 "কোন কিছু সৃষ্টিत পৃর্বে আল্ধাई ছিলেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর নওহে মাহ<ৃত্যে সব কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।" ইমরান ইবনে হুাইন
(রা) বলেন একটুকু বনার পর একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল ভে আপনার উষ্টী রশি ছিড়িয়া ছুটিয়া গিয়াহে। ফলে আমি উট্ট্রী ধরিবার জন্য চনিয়া যাই। ইহার পর রাসূনুন্ধাহ (য়া) আর কি কथা বলিয়াছেন; তাহা আমার জানা নাই। এই হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরেকটু বিস্তারিত বলা হইয়াছে বেমন কতিপয় লোক আসিয়া বनिন, হে আা্লাহর রাসূন! এই সৃళ্টির পৃর্বের অবস্থা কেমন ছিন তাহা জিষ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার কাছে আসিয়াছ্, রাসূনুল্নাহ (সা) বনিলেন, তথন আল্লাহ ছিলেন আল্লাহর পৃর্বে কিছুই ছিন না। তখন আল্লাহর আরশ ছিন পানির উপর। তিনি লওহে মাহফৃব্যে সব কিছুর বিবরণ निপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশমড্ডনী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

সহীহ মুসলিমে আাদ্দুন্নাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূনুন্নাহ (সা) বनिয়াছেন, " আল্লাহ ত'আলা আসমান यমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টি জগতের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাহ়ার আরশ ছিল পানির উপর। ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্মাহ (সা). বলিয়াছেন আল্লাহ ত'অালা বলেন, "হে বান্দ! !.তুম আমার পহথ ব্যয় কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করিব।" রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, আল্লাহর হাত সদা পরিপূণ, দিবারাত্রির অকাতর ব্যয়ে ততে বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসে না। তোমরা দেখনা বে आসমান যমীন সৃষ্ধির সময় হইতে এ যাবত তিনি কতই না ব্যয় কর্রিয়াছেন কিন্তু তাঁহার হাতের কোন কিছুই క্রাস পায় নাই। সে সময় তাহার আরশ ছিন পানির উপর। তাহারা হাতেই রহিহ়াছে মীযান যাহা কথনো ডঁদू হয় কখনো নীমू হয়।

মুজাহিদ (র) বনেন, আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিন তথন যথন ও কোন বস্তু সৃষ্টি করা হয় নাই। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ यামুরাহ কাতাদাহ ইবনে জারীর থ্রমুখ
 यমীन সৃষ্টির পূর্ব্বের কথাই বলা হইয়াছে। রাবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আসমান यমীन সৃষ্টির পৃর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিন। অতঃপর আসমান যমীন সৃষ্টি করার প্র সেই পানিকে দুই ভাগে বিভক্ত কর্য়া অর্ধ্রক আরশের নীচে রাথিয়া দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে এই পানিকেই বাহরে মাসজূর বলা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সুউচ্চ ও সম্নন্নত হওয়ার কারণে আরশকে আরশ বনা হয়। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ বলেন, বে আদতায়ী (র)-কে বলতে খনিয়াছি বে আল্লাহর আরশ লাল ইয়াকুতের তৈরি।

মুহাম্দদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াত্র তাফসীরে বলেন আল্নাহ যাহা বनिয়াছেন তাহাই সঠিক। তখন পানি ছাড়া কিছু ছিননা আর পানি উপর ছিল আরশ। আর আরশের উপর ছিলেন মহান পরা|্রমশালী, পরম দয়ালু আল্ধাহ।

আমাশ (র) মিনহাল ইবনে আযর এর মাধ্যলে সাঈদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হयরত ইবনে आব্মাস (রা) কে কে প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিন যে, তথন পানি কিসের উপর ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, বায়ুর পীঠের উপর।
 মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ।

অর্থাৎ- আকাশমভনী ও পৃথিবীকে আল্লাহ ত'আলা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিবার জন্য। এবং তাহার সহিত বেন শরীক না করে। কোন কিছুই তিনি অযथা সৃষ্টি করেন নাই। বেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :
 এবং উহাদূর ম্যাবর্তী কোন বয্তুকে অयथা সৃষ্টি করি নাই। যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে; কেবল তাহারই এইব্রপ ধারণা করে। কাফির্রের জন্য রহি্যিাছে জাহান্নামের শাস্তি।" (সোয়াদ-২৮)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাজালা বলেন :
 তোমাদেরকে অयथা সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্তারর্তিত হইবে না? আল্নাহ মহান যিনি সব কিছুর মালিক ও চিরজীী।। তিনি ব্যতীত কোন ইনাহ নাই। তিনি মহান আরশের অধিপতি।"(মু‘মিনূন-১১৫)

অনাত্র তিনি বলেন :
"आমि জ্বিन B মানবজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।"(यারিয়া-৫৬)
 বলা হইয়াছে ইशাতে প্রতীয়মান হয় বে আমन ভালো ও সুন্দর হওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য। বেশী হఆয়া নয়। আর যতক্ষণ পর্य্ত আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়াত অনুयায়ী না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমল ভালো ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই শর্ত্ঘল্যের কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটিলে আমল ঞ্পংস ও বাতিন বনিয়া পরিগণিত হইবে।


অর্থাৎ- আन्नाई ত'‘আनা বनिতেছেন হে মুহাম্মদ! आপনি যদি এই মুশারিকদিগকে এই কথা বলেন বে, আল্ধাহ ত'অালা তাহাদিগকে মৃহ্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন তো তাহারা দিব্যি অবলীলাক্রম্ম বলিয়া ফেলিবে বে, আমরা তোমার এইসব কथা বিশ্বাস করি ন্না যাদুর প্রভতেইই ঢুমি এই সব বলিতেছ। অথচ, তাহারা জানে যে, আল্লাহ ত'‘ালা-ই এই সুবিশাল আকাশমভনী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। বেমন, এক আয়াতে আল্নাহ ত‘আলা বলেন :
 আপনি জিজ্ঞাসা করেন বে তাহাদিগকে কে সৃ‘্টি করিয়াহে? তাহারা অবশ্যু বলিবে আা্লাহ।
 اللّه
"আাপনি যদি তাহাদিগকে জিঞ্sাসা করেন বে আকাশ মভুনী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি কর্রিয়াছে এবং চন্দ্র, সূর্य কে বশীভূত করিয়াছে ঢথন তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ।" (লুকমান-২৫)

কিন্হু এতদসত্ত্ৰও তাহারা পুনরুথ্যান ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করার তুননায় ইহা অধিক সহজ কাজ। বেমন : এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ- আল্নাহ-ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি পুনরুথ্থান ঘটাইবেন। আর এই কাজটি তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ (র্জম-২৭)।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

 অর্থাৎ মুশরিকরা ধৃষ্ঠতা ও হঠকারিতা মূনক পুনর্থানের কথ্যা বিশ্ধাস কর্রিল ইহ তো यাদু ছাড়া কিছ্ম নয়।

অর্থাৎ-নির্দিষ সময়ের অপেক্মায় यদি আমি কাফিরদের শাস্তিদানে একদু বিলম্ম করি অবে নিশয় তাহারা ধৃষ্ঠতা ও অস্বীকারবশতঃ বলিয়া ফেলিবে কোথায? শাস্তি তো

আসিত্ছে না？কে শান্তিকে ঠেকাইয়া রাখিল। বস্তুতঃ সত্যকে অস্বীকার করা ও অयथা সন্দেহ পোষণ করা ইহাদের মজ্জাপত স্বতাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্তি তাহাদের অনিবার্য। ইश হইতে পরির্রাণ্রে কোন পন্থা নাই।

পবিজ্র কুরजান ও হাদীসে
 পর্यন্ত। সৃরা ইউসুফe বলা হইয়াছে

 （৩）মিল্লাত ও দীন । यেমনঃ মুশরিকদ্দর সশ্পর্কে আল্নাহ তাআলা বলেন ঃ


 এই আয়াত্খলিতে

 এমন কোন বিধান নাই। यেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে মহানবী（সা）ইয়াহূদী



বে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ অর্থাৎ－＂ইয়াহূদী হউক বা থৃস্টান হউক এই উম্মতের কোন ব্যক্তি यদি আমার কथা খনিয়াও আমার উপর ঈমান না আনে，সে নির্ঘাত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।＂

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওצু ঈমানদারদের জনাই ব্যবহুত হইয়াছে। বেমন ？？？？＇ك فَاَتُقُلُُ象 কথথনো কચনো病 আয়াতে আ লোক আছে যাহার্木া সত্যের উপ্র প্রর্তিষ্ঠিত।

৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃজ্ঞ হইবে।
১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে বলিয়াই থাকে, আমার বিপদাপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর সে হয় উৎফুল্ন ও অহংকারী ।
১১. কিন্তু यাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগের জন্য আছে ক্মমা ও মহা পুরস্কার।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ তা‘আলা মানুমের একটি কুস্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, আমার দেওয়া সুখ-সম্পদ ভোগ করিবার পর এক সময় যদি আমি উহা ছিনাইয়া নেই; তাহারা নৈরাশ্য অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে। অতীতের সুখ-সম্পদের কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন ইতিপূর্বে কখনো তাহারা কল্যাণ চোখে দেখে নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও কোন সুখের আশা রাখে না। তদ্রপ এক সময় দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিবার পর यদি আমি তাহাদিগেকে সুখ-সম্পদ দান করি তখন তাহারা বলে আর চিন্তা কিসের বিপদ আমার কাটিয়া গিয়াছছ অশান্তি আর কখনো আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া তাহারা প্রাপ্ত সুখে উৎফুল্ম হইয়া পড়ে এবং অন্যের উপর অহংকার করিতে শুরু করিয়া দেয়। তবে যাহারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখ্খে দুঃてে সর্বাবস্থায় সৎকর্ম করে,'দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার উসিলায় আল্নাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং পৃর্বে সুখের দিনে কৃত নেক আমলের জন্য মহা পুরক্কার দান করেন়। যেমন ঃ এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ
"यাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া আমি রলিতেছি, ঈমানদার মানুষ এমন কোন বিপদাপদ ও দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হয় না; যাহার বিনিময়ে আল্নাহ তাহার পাপ মোচন করিয়া না দেন। এমন কি দেহে একটি কাটা বিদ্ধ হইলেও তাহার বিনিময়ে ঈমানদারের পাপ মোচন করা হয়।"

সহীহ বুখারী ও যুসলিমে আছে বে, রাসানূল্দাহ (সা) বলিয়াছেন যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ ঈমানদারদের জন্য আল্নাহ যখন বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সবই তাহাদের জন্য মগলজনক হইয়া থাকে। সুখ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে তাহাও মগলজনক আবার দুঃখ দুর্দশার নিপতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করিলে তাহাও মগলজনক। ঈমানদার ব্যতীত অন্য কেহ এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। এ প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ
.................
 উপদেশ দেয় ধৈর্ব্যের উপদেশ দেয়। (অাসর ১-২)।

##   



-
১২. তবে কি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ঢাহার কিছू বর্জন কর্রিবে এবং ইহাতে তোমার মন সংকুচিত হইইবে এই জন্য বে, তাহার্রা বনে ঢাঁহার নিকট ধন-ভাগার প্রের্নিত হয় না কেন অথবা ঢাহার্র সহিত ফির্রিশতা আসে না কেন? पूমি ঢো কেবন সতর্ককারী এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে কর্ম বিধায়ক।

কাছীর-২৯ (火)
১৩. णাহারা কি বলে লে ইহা নিজে রচচনা করিয়াছ্হ? বল তোমরা यদি সত্যবাদী তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং जাল্লাহ ব্যতীত অপর यাহাকে পার ডাকিয়া লও।
38. यদি তাহারা তোমাদিগের আহনানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ ইহা जাল্লাহরই ইলম হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তবে কি তোমরা আw্রসশ্পর্ণকারী হইবে না?

তাফসীর ঃ মক্কার সুশার্রিকরা তাহাদের আচরণে ও উচ্চারণে নানাভাবে মহানবী (সা)-কে কঠ দিয়া বেড়াইত এবং কথায় কথায় মহানবী (সা) সস্পর্কে বেফ়াঁস উত্তি করিয়া বসিত। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ- এ আবার কেমন রাসূল বে ইনি খাদ্য আহার করেন এবং বাজারে গমন করেন? তাঁহার কাছে একজন ফির্রিশতা কেন পাঠানো হয় না বে তাঁহার সংগে थাকিয়া মানুষকে সতর্ক কর্রিয়া বেড়াইত কিংবা কেন তাহাকে जগাধ ধন-জাজার দেওয়া হয় না অথবা কেন তাহার একটি উদ্যান নাই। যাহা হইতে সে আহার করিত? আর यালিমরারো বলিয়াই ফেলিল যে, এই লোকণ্ডি একজন যাদুগ্য লোকেরই অনুসরণ করিত্তো

তাই আাল্লাহ তা'অানা তাঁহার রাসূল (সা)-কে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন বে, ইহাতে আপনি মনোবল হারাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলে চনিবে না আপনি দিবারার্রি আপনার দাও'আত ও তাবনীগের কাজ চালাইয়া যান, এই প্রসংগগ এক আাযাতে আল্লাহ ত'আালা বলেন :

অর্থাৎ- आমি ঠিকই জানি বে ইহাদের এইসব বেফাঁস কথায় आপনার মন সংকুচিত হইয়া আলে। আর এইখানে বলিয়াছেন :

অর্থাৎ- এই কাফির মুশার্কিদের এইসব কথায় आপানার মন ভাপ্গিয়া গেলে চলিবে না। আপনার পূর্ব্বোর প্রত্যেক নবী-রাসূনকেই এইভাবে মিথ্যা খতিপন্ন করা হইয়াছ্ ও নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্ঠু তাহার্木া ধৈর্বের সহিত কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। আপনাকেও ঠিক একই পথ অবলস্বন করিয়া চলিতে হইবে। লোকদিগকে সতর্ক করিয়া যাওয়াই আপনার দায়িত্ব।

অতঃপর আল্নাহ তা‘আলা কুরআনের মু‘জিযা হওয়ার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন; আমি আপনাকে যে কুরআন প্রদান করিয়াছি; ইহার সমপর্যায়ের একটি গ্রন্থ কিংবা দশটি সূরা অথবা একটি সূরাও রচনা করিয়া পেশ করার সাধ্য কাহারো নাই। কারণ আল্মাহর কালাম আর মাখলুকের কালাম কখনো এক হইতে পারে না। যেমন আল্লাহর গুণাবनী সৃষ্ট জগতের গুণাবলীর মত নয়। আল্লাহর সত্তার তুল্য কিছু নাই। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই।

 দাও'আত গ্রহণ না করে, তবে জানিয়া রাখ এই কালাম আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ এবং ইহাতে আল্লাহর ইলম এবং ঢাঁহারই আদেশ নিষেধ ব্যক্ত করা হইয়াছে আর তিনি ছাড়া কোন ইলাই নাই। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়া চল।


## C11) 

১৫. यদি কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোতা কামনা করে তবে দুনিয়াতে जামি উহাদিগের কর্মের পৃর্ণ ফন দান কর্রি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না।
১৬. উহাদিগেন জন্য পর্রনোকে অগ্নি ব্যততি অন্য কিছুই নাই এবং তাহারা • याহা করে পরলোকে তাহা নিফ্ল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া थাকে তাহা नितर्रक।

जাফসীর ः আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রিয়াকারদের সৎকর্ম্মের পুরনক্কার দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়। আল্লাহ কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সানাত আদায় করিলে, সিয়াম পালন করিলে অথবা অन্য কোন ইবাদত করিলে ইহার ফল जাল্মাহ দুনিয়াতেই? দিয়া দেন। এমন ব্যক্তি আখিরাতে কিছুই পাইবে না। আখ্যোতের জন্য তার অই সব আমল निফ্লन ও निরर्थक হইয়া যাইবে। মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) প্রমুখও এইজ্রপ

ব্যাথ্যা দিয়াছেন। আনাস ইবন মালিক (রা) ও হাসান (র) বলেন এই আয়াতটি ইয়াহূদী ও নাসারাদের সশ্পর্কে নাযিন হইয়াছে। মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেনঃ রিয়াকারদ্রে সম্পর্কে। কাতাদা (র) বলেন ঃ বে ব্যক্তি সৎকাজ ও্ু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে দুনিয়াতেই তাহাকে উহার ফন্লাফন দিয়া দেওয়া হয় আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। আর যারা প্রকৃত ঈমানদার তাহাদেরকে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই পুরক্থৃত কর্া হইবে। এই মর্মে একটি মারফৃ হাদীলেও আলোচনা রহিয়াছে। পবিত্র কুরজানে জাল্লাহ ত'আলা বলেন :

隹 যাহাকে যাহাকে ইচ্মা এইখানই সত্বর দিয়া থাকি, পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত সেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনু্থহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। (বনি ইসরাদল-১৮)।

যাহারা মু‘মিন হইয়া পরকান কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ নেষ্টা করে; তাহ্গিগেরনই চেষ্ঠা স্ীীকৃত হইয়া থাকে।

তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকেরে দান অবারিত।

লক্ষ কর, আমি কিতাবে উহাদিগের এক্দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্̨ দিয়াছিলাম, আখিরাত ঢো নিচয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও ঔণে শ্রেষ্ঠতর।

আরেক আয়াতে আল্নাহ বলেন :
 আমি তাহার ফ্সলে বার্ড়াইয়া দেই আর বে দুনিয়ার ফসল কামনা করে; আমি উহা . হইতে তাহাকে কিছু দান করি এবং আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। (খরা-২০)

১৭. তাহারা কি উহাদিগের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদিগের প্রতিপানক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের টপর যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রের্রিত সাক্ষী এবং পৃর্ব সাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বর্রপ? উহারাই ইহাতে বিশ্বাসী। অন্যান্য

দলের যাহার্রা ইহাকে অন্বীকার করে অগ্নিই ঢাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং ঢুমি ইহাত্ সন্দিগ্ধ হইত না। ইহাতো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য কিষ্মু অধিকাংশ মানুষ বিশ্ধাস করেন না।

ঢাক্সীর ঃ এই আায়াতে আল্ণাহ ত'অালা সেই সব ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা কর্রিয়াছেন, यাহারা সৃষ্ধিণত ফিতরতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কথা স্বীকার করে বে আল্वাহ ব্যতীত অন্য কোন ইনাई নাই। ভ্যেন, এক আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বলেন :


অর্থা-- তুমি তোমাকে একনিষ্ঠতাবে দীনের জন্য নিয়োজিত রাখ এবং সেই কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক যাহার উপর আল্লাহ মনুষ জাতিকে সৃৃ্টি করিয়াছেন (র্রম-৩০)।

সইীহ হাদীসে হযরতত আবূ হুায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক শিৃই ইসলামী ফিতরতের ঊপর জনা্রহণ কর্রিয়া থাকে। কিত্ুু পরে মাতা-পিতা তাহাকে ইয়াহূদী নাসারা কিংবা অগ্নিপৃজক বানাইয়া ফেনে। বেমন প* নিখুঁত প্তই জন্ম দিয়া থাকে, জন্নের সময় কোন পখ্ই কান কাটা থাকে না।

সহীহ মুসनিমে ই ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূল্ম্রাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ ত'অালা বলেন, আমার বান্দাদিগকে আমি সঠিক মানসিকত৷ দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। কিমু শয়ততন প্রর্রাচনা দিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে সরাইয়া দিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা হালাল কর্রিয়াছি সেই ঔলিকে হারাম করিয়া দিয়াছে আর আমার সহিত এমন কিছু শরীক করার নির্দেশ দিয়াছে বে ব্যাপারে আমি কেো প্রমাণ পাঠাই নাই। বলা বাহ্্য বে, একমাত্র মু’মিনরাই এই ফিতরাতের উপর অবশিষ্ট রহিয়াহে।
 आসিয়াছে এইযানে সাক্ী বলিতে সেইসব শরীয়াতকে বুঝানো হইয়াছে যাহা বিত্ন্ন নবীর উপর নাযিল করা হইয়াছে এবং শরীয়াতে মুহাশ্মদী দ্বারা যাহার সমাল্তি ঘটানো হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস মুজাহিদ, ইকারিমা, আবুন आলিয়া, যাহ্হাক, ইবরাহীম নখয়ী
 উল্mশ্য হইন হযরত জিবরাঋল (আ)। আनी (রা) হাসান ও কাতার্দা (র) হইতে
 ত্মেন কোন বিরোধ নাই। কারণ জিবরাঈল আর মুহাশ্মদ (সা) দুইজনে মিলিয়াই

রিসালাতের দায়িত্ণ সস্পাদন করিয়াছেন। জিবরাঈন (আ) আল্লাহর নিকট ইইতে মুহাশ্মদ (সা) এর নিকট এবং মুাষাদ (সা) উম্মতের নিকট রিসালাত পৌছইইয়াছেন। অতঃপর আাল্লাহ তাআালা বলেন :
 হযরত মূসা (অা)-এর थ্রতি কিতাব তथা তাওরাত নাযিন করিয়াছি তৎকালীন উম্মতের জন্য আল্লাহর রহমত ও আদর্শ স্বর্রপ। সুতরাং যে-ই সেই কিতাবের প্রি যথাযথভাবে ঈমান আনিয়াছিন ঢাহাকেই কুর্রানের প্রতি ঈমান জনয়নের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

অতঃপর যাহারা পৃর্ণ কুর্রান বা উহার অংশ বিশেষ অস্বীকার করে তাহাদিগকে ধমক দিয়া আল্লাহ ত'আানা বলেন :
 যাহারাই এই কুরজানকে অস্বীকার করিবে তাহাকেই জাহান্নামে নিকেপে করা হইবে। সহীহ মুসनिমম ঔ‘বা (র) আবূ মূসা আস'‘ারী (রা) হইতে বর্ণিত আছে बে, রাসূলুল্gাহ (সা) বলিয়াছেনঃ যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ ব য়া বলিতেছি বে, ইয়াহূদী হউক কিংবা ঘৃস্টান হউক আমার কথা ऊনার পরও য্ে আমার প্রতি ঈমান না আনিবে সে অবশ্যই জাহন্নামে প্রবেশ করিবে।

আবূ আইয়ূব সখতিয়ানী (র) সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর নিকট হইতে আমরা যখন কোন হাদীস খনিতাম সংণগ সংপে আমরা কুরजান হইতে উহার সমর্থন ฆুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতাম। আমার নিকট এই হাদীস পৌছিন ভে নবী (সা) বলিয়াছেন, " ইয়াহূদী হউক আর খৃস্টান হউক আমার কথা খনিবার পরও বে আমার প্রতি ঈমান অাসিবে না সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। রাসূনুন্নাহ (সা) এর এই হাদীসটি ঞনিতে পাইয়াও আমি কুরআনে ইহার সমর্থন ঢালাশ করিতে করিতে ' যাই। হাদীলের সমর্থনে কুরজানে কিছু পাই নাই উহা অতি বির্লল।
 কিতাব। ইহাতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নাই। বেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বলেন :
 ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" অন্য আয়াত্ আল্নাহ বলেন ঃ

 সন্দেহাতীর্ত সত্য ' 'ওয়া সত্ত্বেও অর্ধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না। যেমন ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
 অধিকাংর্শ মানুর্ষ ঈমানদার নহে। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

অর্থাৎ- আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চলিলে তাহারা আপনাকে আল্লাহর পথ হইতে বিশথে লইয়া যাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

অর্থাৎ- মানুষের ব্যাপারে শয়তান তাহার ধারণা সপ্রমাণ কর্রিয়াছে। ফলে একদল ঈমানদার ব্যতীত সকনেই তাহার অনুগত হইয়া গিয়াছে।

 ǒ





(I)
১৮. याহারা আল্লাহ সম্বক্ধে মিথ্যা রচনা করে ঢাহাদিগের অপেক্ষা অধিক याলিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুদে এবং সাক্ষীগণ বলিবে ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিব্পুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। সাবধান! আল্লাহর লা'নত যালিমদিগের উপর।
১৯. যাহারা আল্লাহর পৰে বাঁধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুস্ধান করে এবং ইহারাই পরনোককে প্রত্যাষ্যান করে।
২০. উহারা शৃথিবীতে জাল্লাহকে অপারগ কর্রিতে পার্রিতনা এবং जাল্লাহ ব্যতীত উহাদিগের্র অপর কোন অভিতাবক ছিন না; উহাদিগের শাষ্তি দ্বিল্ণ করা হইবে; উহাদিগের שনিবার সামর্থ্য ছিল এবং উহারা দেথিতও না।
२১. উহারা নিজদিণেের कতি কর্রিন এবং উহারা বে অनীক কল্পনা কর্রিত তাহা উহাদ্দিগের নিকট হইঢে উধাও হইয়া গেল।
২২. নিশ়্ উহারা হইবে পরন্নোকে সর্বাধিক ক্ষত্থিষ্ত।

ঢাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে; এইখানে আল্লাহ ত'অালা তাহাদিগের অবহ্থ বর্ণনা কর্রিয়া বলিতেছেন বে ইহাদের অপেক্ষ বড় যালিম জর কেহ ইইতে পারে। পরকালে সকন ফিরিশতা ও নবী-রাসূলসহ সমস্ত মানব ও জ্রিন জাতির চোখের সামনে ইহাদিগকে অপমান ও বে-ইযযত করা হইবে। বেমন ইমাম আহমদ (র) সাফওয়ান ইবনে মহর্যিয (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাফওয়ান বলেন, আমি একদিন ইবনে উমর (রা) এর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ইত্ববসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিয়ামত দিবসে বান্দার সহিত আল্লাহ কানে কানে কথা বলা সশ্পর্কে রাসূন্ন্নাহ (সা) এর নিকট আপনি কিছু ধণিন্যাছছন কি? ইবনে উমর (রা) বলিলেন আমি রসূলুল্লাহ (গা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি বে, "আাল্লাহ ত'আनা ঈমানদার বান্দাকে কাছে আনিয়া ঢাহাকে সকল লোক হইতে আড়ান করিয়া একটি একটি করিয়া সকন পাপের কথা ন্বীকার করাইবেন। বান্দাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন আচ্ঘা, তোমার কি অমুক পাপের কথা মনে আছে? তুমি বে অমুক পাপ কর্রিয়াছিলে ঢাহা কি তোমার মনে পড়ে? এইতাবে আল্নাহ বান্দার প্রতিটি পাপের স্বীকৃতি নিবেন। ফলে বান্দা মনে করিবেবে বে, আমার আর নিস্তার নাই। তখন আল্লাহ ত'আানা বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সব পাপ গোপন রাথিয়াছিনাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষম কর্রিয়া দিলাম। এই বनिয়া বান্দার হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেনন। পক্ষাত্তরে কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে সাক্ষীণণ বলিবে, ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ কর্য়াছিন, যানিমদের উপর আল্লাহর লা'নত; ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহ হাদীসদ্বয়ে কাতাদার হাদীস হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন :
 ও হিদায়াতের পথে চলা হইতে বিরত রাথে এবং তাহাদিগকে বক্রপথে পর্রিচালিত করার চেষ্টা করে; ইহারা আখিরাতের প্রতি বিশ্ধাস রাখে না। যতই চেষা করুক না কেন ইহারা পৃথিবীতে আল্ধাহকে অক্ষম করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন বক্ধুও খুঁজিয়া পাইবে না বরং ইহারা আল্লাহর আজ্রোশের শিকার এবং আল্লাহ ইহাদের উপর সর্বময় ক্ষমত রাখেন। ভে কোন মুহ্র্তেই তিনি ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে পার্রে। তবে তিনি কিছুদিনের জন্য ইহাদিগকে অবকাশ দিয়া রাথিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে আছে বে আল্লাহ ত'আলা যানিমদিগকক কিছুদ্মিন্নের জন্য অবকাশ দিয়া থাকেন। কিনু যখন পাকড়াও করেন তখন আর অবকাশ দেন না, এই জন্যু जাল্লাহ ত'जালা বলেন ;


অর্থাৎ-এমন লোকদিগক্কে দ্বিఠণ শাস্তি দেওয়া. হইবে, কারণ, আল্লাহ ত'জালা তাহাদিগকে চোখ কান ও অন্তকরণ দিয়াছিলেন, কিস্ুু তাহাদের এইসব শক্তি তাহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই। কান দ্বরা তাহারা সত্য কথা তনে নাই;" চোখ দ্বারা সত্যকে দেখে নাই এবং অন্তর দারা সত্যকে বুঝার চেট্টা করে নাই। যেমন ঃ কুরআানে আছে বে, জাহন্নাম্ প্রবেশ করার প্রাক্কালে জাহন্নামীীা বলিবে,


जর্থাए- यদি আমরা সত্যকে ఆনিতাম ও সত্যকে বুঝিতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নাম্ম যাইতে হইত না। অন্যত্র জাল্পাহ বলেন,


অর্থাৎ-याহারা কুফ্রী করে ও আল্নাহর পথথ বাধা দেয়, आাম তাহাদিগকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করিব (নাহন-৮৮)।
 ক্ষতিসাধান কর্রিয়াছ্; কারণণ এই বিপদ আর আयাব ইহাদের স্বহন্ঠে কৃতকর্মেরই পরিণাম। জাহান্নাম্ ইহাদিগকে কঠোর শাশ্তি দেওয়া ইইবে এক মুহুর্তের জন্যও ইহাদের শাস্তি নাঘব করা ইহবে না। আল্লাহ সম্পর্কে উহারা যে অনীক কল্পনা করিত এবং বেসব দেব-দেবীকে আল্লাহর সংণে শরীফ করিত উহা তাহাদের বিন্দুমাত্র কाशीतीज० (乚)

ঊপকারে আসিবে না বরং উল্টো ক্ষতি করিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :
 পূজারীদের শক্র্ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনার কথা অস্বীকার করিয়া বসিবে। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন
 সর্বাধিক ক্ষত্ত্প্পস্ত হইবে। জাহান্নামই হইবে ইহাদের সর্বশেষ পরিণাম। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বেহেশতের বদলে জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামতের পরিবর্তে উত্তপ্ত পানি, নির্তেজাল শরবতের পরিবর্তে অগ্নি বায়ূ; হুরঈনের পরিবর্তে জাহান্নামের পূঁজ, জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্ত এবং পরম দয়ালু আল্নাহর নৈকট্য ও দর্শনের পরিবর্তে তাহার শাস্তি ও গযব। অতএব তাহারা অবশ্যই আখিরাতে ক্ষত্গ্র্ত্ত হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২৩. যাহারা মুমিন, সৎকার্য পরায়ণ এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তাহারাই জান্মাতের অধিবাসী সেখানে তাঁহারা স্থায়ী হইবে।
২8. দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্নের উপমা, তুলনায় এই দুইটি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্ৰহণ করিবে না?

ঢাফসীর : আল্নাহ তা‘আলা হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনার পর এইখানে ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ভাগ্যবান তাহারা যাহারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ রাসূল ও পরকাল ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বাস্তব জীবনে সৎকর্ম করে কथায়

ও কার্র্যে আল্লাহর আনুগত্য করিয়া চলে। মৃত্যুর পর ইহারা রকমারী সুখ-সমৃদ্ধ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে। যে জান্নাতে রহিয়াছে সুউচ্চ প্রাসাদ, সারিবদ্ধ পালং, ঝুলন্ত নিকটবর্তী ফলের ছড়া, উচ্চ বিছানা, নানা প্রকার ফলমমূল, সুস্বাদু খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য এবং মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি দর্শন লাত। তাহারা বেহেশতে চিরস্থায়ী থাকিবে। না মৃত্যু বরণ করিবে না বৃদ্ধ ইইবে, না অসুস্থ ইইবে, না নিদ্রায় যাইবে, না পেশাব পায়খানা করিবে, আর না নাক পরিষ্কার করিবে, তাহাদের ঘাম ইইবে মিশ্কের ন্যায় সুগন্ধময়।

অতঃপর আল্মাহ তা‘আলা ঈমানদার ও কাফিরদের উপমা দিয়া বলেন ঃ
 উপমা হইল— কাফির মুশরিকগণ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আর ঈমানদারগণ চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায়। কাফিরগণ দুনিয়াতে ও আখিরাতে সত্য হইতে অন্ধ কোন কল্যাণ ও মঞ্গল ইহারা দেখিতে পায় না আর সত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ তাহারা ӊনিতে পায় না ফলে লাভজনক কোন কিছুই তাহাদের কানে আসে না।

পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ বোধসম্পন্ন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করিয়া সত্যের অনুসরণ করে এবং অসত্য ও মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে সুতরাং এই দুই শ্রেণী কখনো সমান ইইতে পারে না।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ


অর্থাৎ জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসীরা সমান নহে; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম (হাশর-২০)।
 পার্থক্স উপলধ্ধি করিয়া উপদেশ ও শিক্ষ গ্ৰহণ করিবে না?

যেমন আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :
 ছায়া আর তাপ এক হইতে পারে না এবং জীবন্ত আর মৃতও এক নহে? আল্লাহ তা‘আলা যাহাকে ইচ্ছ খনাইতে পারেন আপনি কিন্তু কবরবাসীদেরকে ওনাইতে পারিবেন না। আপনি তো কেবন সতর্ককারী? আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। সব জাতির নিকটই সতর্ককারী গত হইয়াছে।
২৫. আমি তো নূহকে ঢাঁহার সস্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিনাম। সে বলিয়াছিল জামি তোমাদিগের জন্য প্রকাশ্য সত্কক্কারী।
২৬. যাহাত্ তোমরা জাল্লাহ ব্যতীত অপর কিছ্র ইবাদত না কর, জামি তোমাদিগের জন্য এক মর্ম্ুদ দিবসেরে শাষ্তির অাশংকা করি।
২৭. ঢাঁহার সশ্প্রদায়ের প্রধানেরা যাহারা ছিল কাফির তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে তো আমাদিগের মতই মানুষ দেখিতেছি। অনুধাবন না কর্রিয়া তোমার অনুসরণ করিত্তেছে তাঁহারাই यাহারা আমাদিগের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদিগের উপর তোমাদিগগন্র কোন শ্রেষ্ঠ্ব দেখ্তেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথাবাদী মনে করি।

তাফস্সীর : এইখানে আল্নাহ ত'আনা হযরত নূহ (আ)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করত্তেেে। পৃথিবীর মূর্তিপূজক মুশরিকদের নিকট প্রেরিত তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল, রাসূলর্রপপে আবির্ভৃত ইইয়া তিনি ব্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন,
 প্রকাশ্যजাবে সতর্ক করিততছি, यদি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছूর উপাসনা কর।

অর্থাৎ— তোমরা এক আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছू উপাসনা করিও না আমি তোমাদের ব্যাপার্র মর্ম্ুুদ শাস্তির আশংকা করিতেছি। যদি তোমরা এই শিরকের উপর অটল থাক তাহা হইলে আল্লাহ তাঅালা আথিরাতে তোমাদিগকে কঠ্ঠের ও কষ্টদায়ক শান্তি প্রদান করিবেন।
 তনিয়া তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান কাফিরগণ বলিল, তুমিতো ফিরিশতা নও আমাদের মতই মানুষ, সুতরাং আমাদিগের পরিবর্তে তোমার নিকট ওইী আসে কেমন করিয়া ইহা আমাদের বোধগম্য নহে.। আর আমাদের সমাজের ঝোলা তাঁতী ইত্যাদি ইতর শ্রেণীর লোকেরাই দেখি তোমার অনুসরণ করিতেছে যাহাদের বিচার বুদ্ধি বলিতে নাই। নেতৃস্থানীয় ভ্দ্র পরিবারের কেইই তো তোমার প্রতি ঈমান আনে নাই। তাহা ছাড়া আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ আছে বলিয়াও দেথিতেছি না। আমরা তোমাদিগকে তোমাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী মনে করি।

এই ছিল নূহ (আ) ও ঢাঁহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের অভিযোগ। বলা বাহুল্য যে কাফিরদের এসব অভিযোগ তাহাদিগের অজ্ঞতা বিদ্যা ও বুদ্ধির দৈন্যতারই প্রমাণ বহন করে। কারণ, সত্যের অনুসারীদের নিম্ন শ্রেণীর হইলে তা সত্যের মাপ ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা সত্য সর্বদা আপন স্থানে সত্যই থাকে। অনুসারীগণ নিম্ন শ্রেণীর বা উঁদू শ্রেণীর হওয়ায় কিছু যায় আসে না। বরং সন্দেহাতীত সত্য হইল এই যে যাহারা সত্যের অনুসারী তাঁহারাই মূলতঃ সভ্য ও উঁচूসুস্তরের লোক यদিও হয় তাহারা গরীব। আর যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে অর্থ বলে ধনী হইলেও তাহারা ইতর। তাহা ছাড়া সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই বেশি সত্যের অনুসারী ইইয়া থাকে আর অর্থশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা হয় সত্যের বিরোধী। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,
 সতর্ককারীকেই প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিক্তশানীরা এই উক্তি কর্যিয়াছিন বে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি নীতির উপর পাইয়াছি আর আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া থাকি।

তাহা ছাড়া ক্রমের বাদশা হেরাকল আবূ সুফিয়ানকে নবী (সা)-এর পরিচয় প্রসংগগ তাহার অনুসারীরারা নেতৃস্থানীয় লোক না কি সমাজ্জর দুর্বল লোক, জিজ্ঞাসা করিলে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিন দুর্বন শ্রেণীর লোক। তখন হেরাক্ল বলিয়াছিন নবী-রাসৃলদের অনুসারী ইহারাই হইয়া থাকে।

তাহা ছাড়া কাফিরদের উক্তি ইহারা গতীরতাবে চিত্তা না করিয়া তোমার অনুসরণ করিত্ছে। এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য হইন ইহা কোন দোষের কথা নহে। কারণ সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিতাত হইয়া গেলে উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনার

প্র<়োজন হয় না। এగেন ক্ষেত্রে যাহারা চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করে প্রকৃত পক্ষে তাহারাই নির্বোধ ও অথ্ব। এার রাসূনগণ মানবজাতির নিকট দিবালোকের ন্যায় সুশ্পষ্ট আাদর্শ নিয়াই আগমন করিয়াছিলেন।

এক হাদীসে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যত লোকের নিকট আমি ইসলামের দাও'অত দিয়াহি সকলেই চিত্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধাত্ত নিয়াছে। কেবন আাবূ বকরই ছিন ইহার ব্যত্ক্রি। অর্থাৎ ব্যাপারটা অত্ত্ত সুপ্পষ্ট বিধায় তিনি কোন চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই, দাও অাত পাওয়া মাই্রই তিনি কবৃন করিয়া নিয়াছেন।
 আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রষ্ঠত্ দেথি না। কেনই বা দেথিবে; তাঁহারা তো অঞ্k সত্যকে তাহারা দেথিতে পায় না। সত্যকে তাহারা অনুধাবন করিতে পারে না। অজ্ঞणার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া কিভাবেইবা সত্যকে উপলঞ্ধি করা যায়?

২৮. সে বলিন, হে আমার সম্প্রদায়! ঢোমরা আমাকে বন, অামি यদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্প্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি यদি আামাকে ঢাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, অথচ এই বিষয়ে ঢোমরা জ্ঞানাক্ফ হও আমি কি এই বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কs?

তাফসীী ঃ হ হরত নূহ (আা) তাহার জাতির প্রত্তুত্তে যাহা বলিয়াছিলেন এইখানে তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ত'আলা বলিতেছেনন ;

位 প্রতিপালক প্রেরিত সুস্প্ট ও সন্দেহাতীত বিশ্ধাস অবং সত্য নবুওতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তোমাদের কাছে তা অস্প্ট বলিয়া বনে হয় ফলে তোমর্木া উহার মর্যাদা উপনক্ধি করিতে না পার এবং উशাকে তোমরা অস্বীকার করিয়া বস; তবে কি তোমাদের অপছন্দ সত্বেও আমি ঢোমাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিব?

##   تَجْهُلُوُنَهِ

## -

২৯. হে আমার সপ্প্রদায় ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সম্পদ यাচঞা করি না, जামার পারিশ্রমিকতো জাল্লাহরই নিকট এবং মু‘মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; ঢাহারা নিচ্চিতভাবে তাঁহাদিগের প্রতিপানকের সাক্ষাৎ নাভ কর্রিবে। কিন্ুু জামি দেথিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।
৩০. হে জামার সম্প্রদায়! জামি यদি তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিই, তবে আাল্লাহর শাস্তি হইচে আমাকে কে রহ্মা করিবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন কरिबে ना?

তাফসীর : এইখানে হयরত নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিতেছেন আমি তোমাদিগকে যে ঊপদেশ দিতেছি ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক স্বক্রপ আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সশ্পদ চাইনা। ইহার বিনিময় কেবল আল্লাহর নিকট হইতেই প্রার্থনা করি।
 নেত্স্থ্রনীয় ব্যক্তিরা দাবী করিয়াছিন শ্, তুমি এইসব নীচ ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে তোমার দরবার হইতে সরাইয়া দাও তবেই আমরা তোমার কাছে আসিতে পারি। ইহাদের সহিত বসিতে আমদের ঘৃণা হয়। জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিলেন আমি ঈমানদারদিগকে আমার সাহচ্ব হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি না। অষ্ঞতার কারণণই তোমরা এইর্পপ দাবী করিতে সাহস পাইয়াছ। ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে পরে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ণ করিবে? এই বাত্তবতাকে তোমরা কেন উপলক্ধি করিতে চাওনা? উল্লেে্য বে মক্কার কাফির মুশরিকরাও দুর্বল শ্রেণীর ঈমানদারদেরকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থ করিবার জন্য রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর নিকট দাবী করিয়াছিন। তখন আল্লাহ ত'‘আলা আয়াত নাযিল কর্রে।


অর্থাৎ— হে নবী! যাহারা সকন-সন্ধ্যা তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান কর্রে আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন না।

৩). আমি তোমাদিগকক বনি না আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাভার আছে, আর ना आমি जদৃশ্য সম্বন্ধে जবগত এবং জামি ইহাও বनि না বে আমি ফিরিরিশতা। তোমাদিগের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাহাদিগের সম্বক্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ ঢাহাদিগকে কখনই মগল দান করিবেন না। তাহাদিগের অন্তরে यাহা আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহা হইলে আমি অবশ্যই यালিমদিগেন্র অন্তর্ভুক্ত হそব।

তাফসীর : এই আয়াতে বনা হইয়াছে বে, হयরত নূহ (আ) তাঁহার সশ্প্রদায়কে দ্যর্থহীনভভবে জানইয়া দিয়াছিলেন বে, তিনি আল্লাহর রাসৃন। আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার ইবাদতের প্রতি মনুষকে আহ্নান করাই ঢাঁহার কাজ। এই কাজের বিনিময়ে তিনি কাহার্নো নিকট কোন পার্রিশ্রমিক চান না বরং ছোট-বড় ধনী-গরীব ও উদू-নীচू নির্বিশেষে সকলের নিকটই দীনের দাও অত প্রদান করেন। ফলে যে ইহা গ্রহণ করিল সে-ই মুক্তি পাইয়া গেল। তিনি আরো জানাইয়া দিয়াছেন বে আল্লাহর ধন-ভাভারে হন্তক্ষেপ করার তাঁহার কোন শক্তি নাই এবং অদৃশ্য সস্পক্কেও তিনি আবগত নহেন। তিনি ঠিক ততটুকুই জানেন আল্ধাহ তাঁহাকে যতটুকু জানাইয়াছেন। আার তিনি ফিরিশতাও নহেন বরং একজন মানুষ ও আল্লাহ কর্তৃক্ক প্রেরিত রাসূন যাহাকে বিভিন্ন মু‘জিযা দ্বারা শক্তিশানী করা হইয়াছে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে জামি এই কথাও বলি না যে যাহাদেরকে তোমরা ইতর ও নীচ মনে কর ইহারা আল্ধাহর নিকট কর্মফল পাইবে না তাহাদের মনে কি আছে তাহা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। যদি উপরের ন্যায় ভিতরেও তাহারা ঈমানদার হইয়া থাকে তবে তাহারা উত্তম পুরস্কার লাভ করিবে। ঈমানদার হওয়ার পর যদি কেউ তাঁহাদের সামান্য ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে তো সে অত্যাচারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

## (rr)

$$
\begin{aligned}
& \text { هُنْتَ مِنَ الضْرِتِيْنَ }
\end{aligned}
$$

৩২. ঢাহারা বলিল হে নুহ! ঢুমি আমাদিগের সহিত বিত্ডা কব্রিয়াছ-তুমি বিত্ডা করিয়াছ আমাদিগের সহিত অতি মাত্রায়। সুতরাং তুর্মি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইচ্ছে তাহা আনয়ন কর।
৩৩. সে বলিন, ইচ্ম করিন্ে আাল্লাহই উহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমর্রা উহা ব্যর্থ করিতে পার্নিবে না।
08. आাম তোমাদিগক্ উপদেশ দিতে চাহিলেও জামার উপদেশ তোমাদিগের্র উপকারে आসিবে না यদি আা্్াाহ তোমাদিগকে বিঅ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।

- তাফস্যীর ঃ এই খান্ আল্মাহ ত'আলা নূহ সপ্প্রদাল্য়র লোকেরা আল্नाহর আयাব ও শাত্তির জন্য তাড়াহ্হড় করা সশ্পর্কে বলিলেন :
 সহিত অত্মিম্রায় বাক-বিত্ডা করিয়া কেলিয়াহ, কিন্ুু তথাপিও আমরা তোমরা অনুসারী ইইতে প্রথ্তুত নহি। ভে শাস্তির কথা जুম্ম বনিতেছ পার যদি তাহা আনয়ন কর আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমাদের বিরুদ্ধে বদ দু‘আ করিলেও আমরা বাঁধা দিব ना यদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক। উত্তর হযরত নূহ (অ) বলিলেন :
$-1$ মাनिক আমি নহি- আল্gাহ। তিনি ইচ্ঘ করিলে যেকোন মুহূর্তেই তোমাদিগকক পিষিয়া মারিতে পারেন। তাহাকে ঠঠকাইবার কোন শক্তি তোমাদের নাই।

তিনি আরো বলেন :
准 করিতে চাহেন তবে আমার কোন দাও আত তাবলীগ ও উপদেশই তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকার্র আসিবে না। তিনি-ই তোমাদদর রব এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের একদিন ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কাছীর-৩) (৫)

#  <br>  

৩৫. তাহারা কি বলে বে সে ইহা আবিষ্ষার করিয়াছে? বল আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিত্ছে তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।

তাফ্সীর ঃ এই আয়াতের সহিত পূর্বাপর কাহিনীর সংগে কোন সম্পর্ক নাই। আরবী ব্যাকরণে এইর্রপ বাক্যকে জুমলা মু‘তারিস বলা হয়। এই আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! কাফির মুশরিকরা কি এই কথা বলিতে চাহহ যে এই কুরআন আপনার নিজের মনগড়া রচনা? তবে আপনি তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, यদি আমি কুরআন নিজের হাতে রচনা করিয়া লইয়া থাকি। তাহা হইলে ইহার জন্য আমাকেই জবাব দিহী করিতে ইইবে। এই কুরআন কস্মিনকালালেও আমার মনগড়া নহে ইহা আল্নাহর বানী। আর তোমরা যে অন্যায় কর তাহার জন্য আমি মোটেই দায়ী নহি। তোমাদেরকেই উহার শাস্তিভোগ করিতে হই!ব।


 -
(1)


৩৬. নূহের «্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যাহারা ঈমান आনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না।
৩৭. ছুমি আমার তত্ত্যাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে ঢুমি আমাকে কিছ্ বলিও না তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।
৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করিতে নাগিন এবং যখনই তাহার সশ্প্রদাল্যের প্রধান্নরা ঢাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে উপহাস কর্রিত, সে বनিত তোমর্যা यদি আমাকে উপহাস কর্র তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস কর্রিব বেমন তোমর্া উপহাস কর্রিত্ছ।
৩৯. এবং অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর অসিবে লাঞ্ছ্নাদায়ক শাস্তি जার কাহার উপর জাপতিত হইবে স্থায়ী শাঁ্িি।

ঢাফ্সীর ঃ হयরত নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দিনের আহ্নানের পরও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনিল না, উপরু্ুু তাহারা অত্যत্ত ধৃষ্টতার সহিত আল্মাহর আयাব দেখার জন্য ঢাড়াহ্ছড়া করিতে নাগিল। ফলে হযরতত নূহ (অ) তাহাদের বির্ৰৃদ্ধে বদ দু‘আ করিলেন।
 পৃথিবীতে কাফি্রগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকেও অব্যাহতি দিও না।
 ডাকিয়া বলিলেন প্রভু হে! আমি পরাজিত আমাকে বিজয় দান কর। তখন আল্লাহ তাজানা ওইীর ম্যমম তাহাকে জানাইয়া দিলেন শে,
 आনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সশ্প্রদায়়র আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদ্র আচ্রণে তুমি ক্মোভ কজ্ও না ও দুoףিত হউও না।
 সামনে এবং আামার শিক্কনুযায়ী তুমি নৌকা তৈয়ার কর জার যালিমদের ব্যাপারে আমার কাছে কিছू বলিও না ওরা নির্ঘাত ডুটিয়া মরিবে।

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নির্দেশশ হযরত নূহ (আ) কাঠের গাছ রোপন করেন এবং উপযুক্ত হইলে পরে গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করেন। ইহাত একশত বছর চলিয়া যায়। অতঃপর নৌকা তৈয়ার কর্তেত আরো একশত বছর মতান্তরে চল্লিশ বছর চলিয়া যায়।

মুহমদ ইবনে ইসহাক তাওরাত হইতে উল্লেখ করেন বে আল্লাহ তাআলা নূহ (আা) কে সেখ্তন কাঠ দ্ঘারা আশি হাত দৈর্য্য ও পঞ্চাশ হাত প্রস্থের একটি নৌৗা নির্মাণ কর্রিয়া উহার ভিতরে বাহিরে আনকাতরা নাপাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার সামনে দিক মুড়ানো থাকিবে যাহাতে পানি কাটিয়া চলিতে পারে।

কাতাদা (র) বলেন, নূহ (আা)-এর নৌকা দৈর্য্যে তিন শত ও প্রন্থে পঞ্চাশ হাত দিল। হাসান (র) হইতে বর্ণিত ব্যে উহা দৈর্ঘ্যে ছিন ছয় শত হাত আর প্রস্থে ছিল তিন শত হাত। ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে উহার দৈর্ঘ্য ছিন এক হাজার দুইশত হাত জার প্রচ্থে ছিন ছয়শত হাত। কারো কারো মতে দৈর্ফ্য দুই হাজার হাত জর প্রস্থ একশত হাত। (বাকী সঠিক তথ্য আল্লাহই ভালো জানেন।)

বিশেষষ্ঞদের মতে নুহ (আা)-এর নৌকা ছিন তিনতনা বিশিষ্ট প্রত্যেক তনা দশ হাত করিয়া উচ্চতয় ছিল ত্রিশহাত। নীচের তলা চতুপ্পদ হিি্র পঙ্দের জন্য। মাবের তলা মানুষ্যে জন্য আার উপরের তনা পক্ষীকুলের জন্য। আবূ জাফ্র ইবনে জরীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন হাওয়ারীগণ একদিন ঈসা (আ)-এর নিকট আবেদন করিন বে, আপনি यদি নূহ (আ)-এর নৌকা দেথিয়াছে এমন কোন লোককে (আল্লাহর নির্দেশে) জীবিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত সেই নৌকা সশ্পর্কে কথা বলিতাম। এই আবেদন খনিয়া হयরত ঈসা (আ) ঢাহাদেরকে সংগে নইয়া একস্থানে গিয়া একটি মাটির টিলার উপর বসিলেন। অতঃপর সেখান হইতে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান ইহা কি? উত্তর তাহারা বলিল, আল্লাহ এবং তাহার রাসূলই তালো জানেন। ঈসা (অা) বলিলেন। ইহাই হইল হাম ইবনে নূহ। অতঃপর তিনি হাতের লাঠি দারা টিনাতে আঘাত করিয়া বনিলেন উঠিয়া পড় আল্লাহর নির্দেশে। সংণে সংগে হাম ইবনে নূহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা হইতে ধূলা-বালি ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে একেবারে বৃদ্দ বनिয়া মনে হইল। দেথিয়া ঈসা (আ) তাঁাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এই র্পপ বৃদ্ধ ইইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন না একেবারে ভৌবনেই আমার মৃত্যু হয়। কিষ্ু আপনার লাঠির আधাত ঈনিয়া কিয়ামত হইয়া গিয়াছে মনে কর্রিয়া এইমাত্র আমি বৃদ্ধ ইইয়া গিয়াছি। ঈসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে নূহ (আ) এর নৌকার কিছू বিবরণ ৫নান। হাম বলিলেন, নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্য্য এক হাজার দুইশত হাত এবং প্রস্থ ছয়শত হাত ছিন। উহা ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। একতনা পঙ্টের জন্য একততা মনুষ্রের জন্য ও একততা পাখীদের জন্য। এক পর্यায়ে পৰ্রের মল মূত্রে নৌকা বোঝাই হইয়া গেলে আল্লাহ ত'আলা নূহ (অা)-কে প্রত্যাদেশ করিনেন যে, হাতীর লেজ টিপ দিয়া ধর। তিনি তাহা করিলে একটি মাদা ও একটট মাদী শৃকরের আবির্তাব ঘটে। আবির্ভূত হইয়াই শূকর দুটি পশ্ওদের সমস্ত মনমূত্র খাইয়া ফেলে। আবার এক সময় নৌকার মধ্যে ইঁদ্রু উৎপাত করিতে তরু

করিলে আল্নাহ ত‘আলা সিংহহর নাক্কে গোড়ায় আঘাত কর্যার নির্দেশ দেন। নির্দেশম আঘ আঘাত করিলে সিংহের নাক্কে ছ্দ্দি হতে একটি মাদা ও একটি মাদী বিড়ান বাহির হইয়া আসে এবং সংগে সংগে ইদদুর ধরিয়া খাইতে তুুু কুরে।

অতঃপর ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন কিভবে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন বে সমষ্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন নূহ (আ) সংবাদ সং্রহের জন্য কাককে প্রেরণ কর্রিয়া দিলেন। কাক মৃত জন্ডু পাইয়া ভক্ষণ করিতে খরু করে। এই জন্য উহার জন্য ভয়-ভীতির বদ দু‘আ করেন। এই কাক কোন ঘরে থাকিতে পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি কবুতরকে প্রেরণ করিলেন সে চোটে করিয়া যায়তুন্নে পাতা ও পায়ে করিয়া কাদা মাটি নিয়া উপস্থিত ইইল। ইহ ইইতে বুঝিতে পারিলেন সারা দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। অতঃপর কবুতরকে তাহার গর্দানে হাছুনি পৌছাইয়া দেন এবং তাহার শাা্তি ও নির্রাপত্তার জন্য দু আ করেন। এই জনাই কবুতর ঘরে বাসা বাধিয়া থাকিতে পারে।

বর্ণনাকারী বলেন, এসব আলাপর পর হাওয়ারীগণ বলিল, হে আল্লাহর র্রাসূন! তাহাক্ক আমরা আমাদের বাড়ীতে নিয়া যাইতে চাই যাহাতে আমাদেরকে সব কিছু বর্ণনা করিবে ঈসা (আ) বলিলেন যাহার জন্য দুনিয়াতে কোন র্যিযক নাই; সে কি কর্রিয়া তোমাদ্দর সহিত যাইতে পারে। অতঃপর ঈসা (আা) তাহাকে বলিলেনঃ যাও पুমি তোমার অবস্থানে ফিরিয়া যাও। ফলে সে পুনরায় মাটি হইয়া যায়।
 নৌকা নির্মণ করিতে জরর্ করিয়া দিলেন। কিন্ুু তাঁহার সশ্প্রদায়ের বেঈমান লোকেরা বে-ই সেই নৌকার কাছ দিয়া অত্র্র্ম করিত সে-ই তাহাকে লইয়া ঠাষ্য-ব্ব্দ্পপ কর্রিত এবং বন্যায় ডুবিয়া মরার বে হুমকী তিনি ঢাহাদিগকে প্রদান কর্রিতেন তাহারা উহা অন্বীকার করিত। ইহার জবাবে নূহ (অা) ণ্ধু এতটুকুই বনিতেন বে, তোমরা বেমন আজ আমাদিগকে ঊপহাস করিত্ছেছ, আমরাও একদিন তোমাদিগকে উপহাস করিব आর অল্পদিন পর্রেই তোমরা জানিতে পারিবে বে, কাহার উপর দুনিয়াতে লাঞ্ৰ্নাদায়ক শাস্তি আপতিত হইবে আর আখিরাতে অবিরাম চিরস্গায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

80. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল, আমি বলিলাম ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাহাদিগের বিরুন্ধে পৃর্বসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত .তোমাদের পরিবার পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাঁহাদিগ়কে। তাঁহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন ।
 বলেন, ألتَّنُوْ অর্থ ভূপৃষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ নির্দেশে গোটা দেশ উদ্বেলিত জলাশয়ে পরিণত হইয়া যায় এমনকি আগुনের উনুন চুলাগুলি হইতে পর্যন্ত পানি উথলিয়া
 করিয়াছেন। হयরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, آلَّ ভোরের আলো। প্রথম অর্থটি অধিক প্রকাশ। মুজাহিদ ও শাবী (রা) বলেন এই
 ভারতের একটি প্রস্রবণের নাম। কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে أَتَّنُقُقِ আরব উপত্যকার একটি প্রস্রবণণে নাম যাহাকে 'অহিনুল ওরদাহ' বলা হইয়া থাকে। তবে এই সবকটি মতই অপ্রসিদ্ধ।

যাহোক প্লাবন ওরু হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করিয়া নৌকায় উঠাইয়া লইবার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন। কেহ কেহ বলেন উদ্রিদের মধ্যে পুঃ স্ত্রী সর্বপ্রকারের গাছ বৃক্ষ জোড়া জোড়া উঠাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, সর্বপ্রথম পাখীর মধ্যে তোতা পাখী উঠানো হইল এবং সবশেষে গাধাকে উঠানো হইল। ইবলিস উহার লেজে লটকিয়া রহিয়াছিল। যাহার ফলে গাধা এত ভারী হইয়া যায় যে উঠিতে চাহিলেও উঠিতে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) উহাকে বলিলেন কি যে, গাধা প্রবেশ কর, গাধা দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিলেও সে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) বলিলেন যদিও তোর লেজ ধরিয়া ইবলিস লটকিয়া রহিয়াছে তবুও তুই প্রবেশ কর। অতঃপর গাধা ও ইবলিস নৌকায় প্রবেশ করিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথমদিকে লোকেরা সিংহকে নৌকায় তুলিতে পারিতেছিল না ফলে আল্লাহ তা‘আলা জ্রর দিয়া দুর্বল করিয়া দেন। অতঃপর লোকেরা নৌকায় ঢুলিয়া লয় ।

ইবনে আবূ হাতিম (র).... আসলাম ইইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লওয়ার পর তাঁহার সংগীরা বলিল, সিংহের সগ্গে এইসব নিরীহ প্রাণীরা

থাক্বে কি করিয়া? ফলে আল্মাহ ত‘আলা জৃর দিয়া সিংহকে কাবু করিয়া রাখেন। আর ঢাহাই ছিন পৃথিবীতে জৃরের প্রথম আবির্তাব। অতঃপর লোকেরা ইঁদুরের উৎপাতের অভিযোগ করিলে আল্লাহর নির্দেশে সিংহ একটি হাই তোলে। এতে সিংহের নাক ইইতে বিড়াল বাহির হইয়া আলে এবং ইদদুর দমন করিতে שরু করে।
 আপনার পরিবারার-পরিজন ও অা্ঘীয়-স্বজনদেরকে নৌকায় তুলিয়া নিন। তবে যাহাদের সম্পক্কে পৃর্ব সিদ্ধাত্ত হইয়া গিয়াছে বে ঢাহারা ঈমান আনিবে না তাহাদেরকে নহে। ইহাদের মধ্যে ছিল নূহ (आ)-এর পুত্র ইয়াম ও তাহার কাফির ং্ত্রী। আর আপনার সশ্প্রদাল্যের যাহারা ঈমানদার তাহাদরকেও নৌকায় তুলিয়া নিন। কিন্ু বলা বাহুল্য বে দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরের দাও‘আতের পরও কয়়ক জন লোক মাত্র ঈমান আনিয়াছিন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণত আছে বে, নারী-পুহ্রুষসহ নূহ (অা) এর অনুসারী ছিন মাত্র আশিজন। কা’ব আহবারের মতে বাহাত্তর জন। কারো কারো মতে মাত্র দশজন। কেহ কেহ বলেন তাহারা ছিলেন নূহ (অ) ও তাহার তিন পুত্র ও তিন পুত্র বধ্রু এবং কাফির পুত্র ইয়ামের ত্তী। কার্রে কারো মতে নূহ (অা) এর त্ত্রীও নৌকায় ছিল। কিনু কথাটি আপত্তিকর। ঈমান না থাকার কারণে সেও ধ্পংস হইয়া গিয়াছে বনিয়াই প্রকাশ। যেমন লৃত (অা)-এর ন্ত্রীকক তাহার সম্প্রদায়ের শাা্তি ধ্ধংস করিয়াছিন।

8). সে বলিन, ইহাত্ আরোহণ কর, আল্লাহর নামে ইহার গতিও স্থিতি। জামার প্রঢিপালক অবশ্যই жমাশীন পর্রম দয়ালু।
8२. পর্বত-প্রমাণ তর্র্ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া বনিন; নুহ (অা) ঢাঁহার পুত্র यে উহাদিগের হইতে পৃথক হিল ঢাহাকে আহান কন্রিয়া বলিন হে আমার পুত্র! আমাদিণের সংগগ আর্রোহণ কর এবৎ কাফির্রদিগেন সংগী হইও ना।
8৩. সে বनिল, আমি এমন পর্বঢে আশ্রয় নইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। সে বলিল, আজ জাল্লাহর বিধান হইতে রক্ষা কর্রিবার কেহ নাই, याহাকে অাল্লাহ দয়া কর্রিবেন সে ব্যणীত। ইহার্র পর্র ত্রञ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ম করিয়া দিন এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্তুক্ত হইন।

তাফসীর : এইথানে আল্লাহ ত'আলা বলিতেছেন ব্য, তিনি নूহ (অা)কে याহাদিগকে তাহার সংগে নৌকায় তুলিয়া হইতে আদেশ করিয়াছ্লেন, তাহাদিগকে তিনি বনিলেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। পানির উপর ইহা আল্লাহর নামেই চলিবে এবং আল্লাহর নামেই যথাস্থানে থামিয়া যাইবে।

অক আয়াতে আল্লাহ তা'আনা বলেন :
 তোমার সাথীরা যখন নৌকায় আর্রোহণ করিবে তখন বনিবে প্রশেংসা সেই আল্লাহর यिनि আমাদিগকে যালিমদের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন আরো বনিবে প্রতু হে! আমাকে বরকক্ময় স্থানে নামাইয়া দিও। ঢুমিই উও্ম অবতরণকারী।

এই সব जায়াতের ভিত্তিতেই বে কোন নৌযান ও স্থলযানে আরোহণণর সময় বিসমিল্মাহ বলা মুস্তাহাব সাবাস্ত কর্যা হইয়াহে। হাদীসেও এজন্য যথথষ্ট উৎসাহ দেওয়া ইইয়াছে। সূরা যুখরুফে এই ব্যপার্র আনোচনা করা ইইবে ইনশা আল্নাহ।

আবুল কাসিম তাবরানী (র).... ইবনে आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবনেে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছছনঃ আমার উম্মতের সলিল সমাধি


এখানে কাফি্রদিগকে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্পংস করার বিপরিতে সু'মিনদের জन्य ${ }^{2}$ প্রতিশোধ্রন সাথে সাথে আল্লাহর অনুগেহের কथা বর্ণিত হইয়াছে :
 (जা)-এর নোকাটি আরোহীদের নইয়া পানির উপর ভাসিয়ে খরুু করে। বিশ্ব্যাপী সেই প্পাবনের পানি পাহার্রের চূড়ার উপরও পনের হাত পর্যত্ত ছিন অথবা পৃথিবীর আশি মাইন পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিন জার নৌকাটি পানির উপর আাল্ধাহর নির্দেশ ও অনুগহে ভাসিতে থাকে। বেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বলেন ঃ
 তোয়াদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে, আমি ইহা কর্রিয়াছিলাম তোমাদিগের শিক্ষার জন্য এবং এই জন্য বে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সং্রক্ষণ করে। जন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,
 কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে যাহ চলিত আমার প্রত্যক্ তত্ত্বাবধানে। ইহা পুরক্কার তাহার জন্য বে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিন।
 কাফিনদের সস্গ ত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের সহিত আরোহণ কর। সে হইন নূহ (আ) এর চতুর্থ ছেলে ইয়াম। সে কাফির ছিল। নূহ (আ) তাহাকে ঈমান আনিয়া কাফিরদের সঞ্গ ত্যাগ করিয়া নৌयানে আরোহণ করিয়া তাহাকে ধ্ৰংসের হাত হইতে আত্ৰরক্ষা করিবার আম্নান জানাইয়াছিলেন। উত্তরে সে বলিল ঃ
 চড়িতে হইবে না। কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াই আমি জীবন বাচইতে পারিব। বলা বাহ্ন্য বে, নূহ (আ) এর পুত্র অঞ্ঞতার কারণে ভাবিয়াছিল বে, এই বন্যা তো আর পাহাড়ের চূড়া পর্য্্ উ゙দू হইবে না, অতএব পাহাড়ে উঠিয়া আশ্রয় নিলেই সে বাঁচিয়া যাইবে। ইহার প্রত্যুত্রে নূহ (অা) বলিলেন।
 ব্যতীত আজ আল্মাহর শাস্তি হইতে কোন কিছুই কাউক্কে রক্মা করিতে পারিবে না।. আল্লাহ যাহার থ্রি দয়া করেন সেই কেবল র্ষক্ন পাইতে পারেন। ইতিমধ্যাই তরগ ঢাহাদিগকে বিচ্ছ্নি করিয়া দেয়। ফলে নূহ পুত্র পানিতে ডুবিয়া সলিল সমাধির ভাগ্য বরণ করে।

##  

88. ইহার পর বলা হইল, ছে পৃথ্বী তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত কাছীর-৩২(¢)

হইন। নৌকা জুদী পর্বচত স্থির হইল এবং বলা হইল, যালিম সম্প্রদায় ধ্পংস হউক।

তাক্সীর ঃ এইখানে আল্লাহ ত'আলা বলিতেছেন বে, নূহ (আ)-এর নৌকার यাब্রীদূর ব্যতীত সকন দুনিয়াবাসী প্পাবনে ডুবিয়া ঋ্ঝংস হইয়া যাওয়ার পর তিনি পৃথিবীকে তাহার পানি গ্রাস কর্রিয়া নেওয়ার এবং আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত হইবার নির্দ্দেশ দেন। আল্মাহর নির্দেশমতে পানি কমিতে ঔরু করে। এই ভবেই কাফির বে-্দমানদের ঞ্ঞংস কার্য সমাঞ্ত হয় আর যাব্রীদেরসহ নূহ (আা)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থিন হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, জুদী জাযিরায়ে আরারের একটি পর্বতের নাম । কাতাদা (র) বলেন, নূহ (অা) এর নৌকাটি এই পর্বতে এক মাস যাবত স্থির হইয়াছিল। অতঃপর यাब্রীরা নামিয়া যায়। ইহার পর শত শত বছর ধরিয়া আাল্ধাহ ত'জালা নৌকাটি নিদর্শন স্বর্রপ অক্ষত রাথিয়া দেন। बই উম্ৰতের পূর্ব-পুরুষ্রাও নৌকাটি দেথিতে পাইয়াছিল। অথচ তাহার পর্রের কত নৌयান তৈরী করা হইল আর নিচ্চিহৃ হইইয়া পেল।

যাহ্হাক (র) বলেন, জুদী মুলেলের একটি পর্বতের নাম। কারো কারো মতে তূর পাহাড়কেই জুদী বনা হয়।

ইবনে আবূ হাত্ম (ৰ).... নূবা ইবনে সালিম হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, আমি যির ইবনে হবায়শ (রা) কে একদিন বাইতুল্নাহর এক কোণে সালাত আদায় করিতে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি জুম অার দিন এইস্থানে এত বেশী সালাত আদায় করেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তনিতে পাইয়াছি বে, হযরত নূহ (আা)-এর নৌীকা এই স্থান হইতে গিয়াই জুদী পাহাড়ে ঠেকিয়াছিন।

আनী ইবনে আহমদ (র) ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, ইবনে আাব্বাস (রা) বলেন, নূহ (অা)-এর সজ্গ নৌকায় তাহার পরিবারবর্গসহ সর্বমমাট আশি জন লোক ছিন। ইহারা এক শত পঞ্জাশ দিন নৌকায় जবস্থান কর্রে, আল্লাহ ত'আলা প্রথরে এই নৌকাটি মক্কার দিকে পাঠাইয়া দিলে তথায় গিয়া চল্লিশ দিন পর্যষ্ত বাইতুল্মাহর চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। অতঃপর সেখান ইইতে নৌকাটি জুদী পাহাড়ে অবস্থান নেয়। ঢখন নূহ (जা) কাককে যমীনের সংবাদ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। সে মৃত লাশের মাংস ভক্巾ণ করার ফলে দেরী করিয়া বলে। এইজন্য তিনি কবুতরকে পাঠাইলেন। লে যায়তুন গাছের পাতা এবং পায়ে यমীনের কাদা মাটি লইয়া উপস্থিত হইল। ইश নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন বে পানি ৩কাইয়া গিয়াছে। অতঅব তিনি জুদী হইতে নীচে অবতরণ করেন এবং সেখানে একটি

জনপদ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম রাখেন জনপদের সকলের মুখে আশিটি ভাষা প্রকাশ পাইন। ইহার মধ্যে সবচাইতে মিষ্ঠাষা হইল.আরবী। তখন একজন অপর জনের ভাষা বুবিতে সক্ষ্ম হইলেন। এক মাত্র নূহ (আ) সকলকে বুবাইয়া দিতেন।

কাব जাহবার (র) বলেন, জুদী পর্বতে অবস্থান নেয়ার পৃর্বে নৌকাটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে চক্কর দিতে থাকে। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, লোকেরা রজব মাসের দশ তারিখে নৌকায় আরোহণ করে। একশত পঞ্চাশ দিন ভ্রমণণর পর জুদী পর্বতে অবস্থান নেয় এবং তথায় একমাস অবস্থান করে। অতঃপর মুহাররমের দশ তারিখে তথা আাওরার দিনে তাঁহারা নৌকা হইতে অবতরণ করে। অবতরণ করিয়া সেইদিন তাহারা সাওম পালন করে। একটি মারফূ হাদীসেও এইক্রপ উল্লেখ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).... Мবূ হরায়রা (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসালূল্লাহ (সা)-এর একদিন এক্দল ইয়াহূদীর সংগে সাক্ষাত হয়। সেদিন তাহারা আ๒রার রোयা রাথিয়াছিন। জানিতে পার্য়া রাসূনুল্ধাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দিন তোমরা কিসের রোযা রাখ?" তাহারা বলিল, "এই দিন আল্লাহ তাजানা হযরতত মৃসা ও বনী ঈসরাইনকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ও ফির্রাউনককে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। জার এই দিনেই নূহ (অা)-এর নৌयান জুদী পর্বতে স্থির হয়। ফজে নূহ ও মুসা (আ) আল্লাহর ওকর্রিয়া স্বক্রপ এইদিনে রোযা রাখিয়াছিল। তা আমরাও এই দিনে রোযা রাখি।" ऊनিয়া রাসূনুল্মাহ (সা) বनिলেন মুসার (আ) প্রতি এবং এই দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী। অতঃপর তিনি রোযার নিয়ত করলেন এবং সাহাবীদ̆রকে বলিয়াদিলেন, যাহারা আজ রোযা রাথিবার নিয়ত কর্রিয়াছ তাহারা রোযা পৃর্ণ কর্রিয়া ফেন। আর যাহারা নিয়ত করে নাই তাঁহারা বাকী দিবসে রোযার নিয়তে টপবাস কাটাও।
 পর আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল বে, যালিম সম্প্রদাল্যের জন্য ধ্ণংস অনিবার্য আল্লাহর রহমত ইইতে ইহারা বনৃদূরে। উল্লেখ যে সেই প্লাবনে ঈমানদারগণ ব্যতীত অन্য সব মানুষ সমূলে বিনাশ হইয়াছিন। ধ্ঞংসের হাত হইতে একজন লোকও রেহায় পায় নাই। ইবন জর্রীর তাবারী.... হযরত আায়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে হযরত আয়েশা (রা) বলেন রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ সম্প্রদায়়ের একজন লোকের প্রতিও যদি আাল্লাহ দয়াপরাবশ হইতেন তাহা হইলে শিখের মায়ের প্রতি দয়া করিতেন।

রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নূহ (আ) ঢাঁহার সম্প্রদায়ের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করেন। এক সময় তিনি আল্মাহর নির্দেশে কাঠের গাছ রোপন করেন। একশত বছরে সেই গাছ বড় হইলে সেই গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করিয়া নৌকা নির্মাণ করেন। নির্মাণকালে সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়া উপহাস করিয়া বলিত নূহ ডাগায় নৌকা নির্মাণ করিতেছে চালাইবে কিভাবে? উত্তরে তিনি বলিতেন একটু অপেক্ষা কর সময় আসলেই বুঝিতে পারিবে। অতঃপর যখন দুর্যোগ আসিয়া পড়িল মহাপ্লাবন শুরু হইয়া গেল তখন একটি শিশুর মা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে শিত্তিকেকে অত্যন্ত স্নেহ. করিতেন। প্লাবন হইতে আ丬্মরক্ষার জন্য একটি পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ উপরে উঠিয়া আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানে পানি উঠিয়া গেলে সে দুই তৃতীয়াংশ উপরে চড়িয়া বসিল। অতঃপর সেখানেও পানি আসিয়া পড়িলে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া আশ্রয় নিল। অতঃপর পানি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া তাহার ঘাড় পর্যন্ত হইয়া গেলে সে শিশ্টিকে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। কিন্তু তাহাতেও সে রক্ষা পাইল না শিঙ্ডসহ ডুবিয়া গেল। আল্নাহ যদি নূহ সম্প্রদায়ের একজন লোকের প্রতিও দয়া করিতেন তো সেই শিশ্রে মায়ের প্রতিই দয়া করিতেন। (কিন্তু সেই মহিলাকেও তিনি রেহায় দেন নাই।) এই হাদীসটি এই সনদে গরীব। কা’ব আহবার ও মুজাহিদ (র) হইতে অনুর্প বর্ণিত আছে।



##  مَالَيَّ كَكِّ



8৫. নূহ তাঁহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিন হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য আপনি বিচারকদিগের শ্রেষ্ঠ বিচারক।
8৬. তিনি বলিলেন হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপ্পদেশ দিতেছি তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্তুক্ত না হও।
8१. ‘সে বলিল হহ আমার প্রতিপালক! ভে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে याহাতে आপনাকে অনুর্রোধ না করি এই জন্য आমি জাপনার শরণণ নইঢেছি। आপनि यদি आমাকে कমা না কর্রেন এবе আমাকে দয়া না করেন তবে आমি ফ্ছি্ঘিষ্ঠদিগের অন্ত্রুক্তু হইব।

ঢাফসীর ঃ ইহা প্পাবনের পরের ঘটনা। নূহ (আ)-এর বে পুত্র প্পাবনে ডুবিয়া গিয়াছিন তাহার সশ্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্নাহ! আমার পুত্রও তো আমার পরিবারভুক্ত। আর ঢুমি আামার পরিবারকে নাজাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিনে। তোমার প্রতিশ্রততিতো অনংঘনীয় সত্য, সুতরাং আমার পুত্র ডুবিল কেমন করিয়া ঢুমিতো শ্রেষ্ঠ বিচারক! উত্তরে আল্লাহ তাজালা বनিলেন নূহ! সে তোমার পরিবারযুক্ত নহে। যাহাদিগকে মুক্তি দিব বনিয়া আমি ওয়াদা দিয়াছিনাম, আমার ওয়াদা ছিন তোমার পরিবারের সেই সব লোকদের সম্পর্কে যাহারা ঈমান আনিয়াছিন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, ইনি নূহ (আ)-এর উরসজাত পুত্র ছিনেন না। ছিলেন তাহার ন্ত্রীর জারজ সন্তান। (নাইযুবিল্লাহ)। মুজাহিদ, হাসান ওবাইদ ইবনে ওমাইর ও আবূ জা‘ফর বাকের ও ইবনে জুরাইজ (রা) হইচে বর্ণিত



ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, কোন নবীর ত্তী কখন্েো ব্যভিচার করেন নাই, করিতে পারেন না। আর নহে যাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়াছিনাম। বনা বাহৃ্য বে ইবনে• আব্বাস (রা) এর এই মতটি সন্দেহাতীত্রপপে সত্য যাহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই কারণ, আল্ধাহ ত'আালা কোন নবীর শ্তীকে ব্যভিচার লিধ্ট হতে দিতে পারে না। এই জন্যই তো যাহারা হযরত আয়য়শা (রা)-এর বির্রুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ पুলিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্মাহ তাআনা অত্যু্ত অসब্ভুট্ হইয়াছিলেন। আদ্দুর রায্যাক (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন.... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সে নূহ (আ)-এর পুজই ছিন। তবে সে নূহ (আ)-এর বির্রোখী ছিল।

ইবনে উআইনা (রা).... সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত বে তাহাকে এই বিষয়ে জিঞ্sাসা করা হইলে তিনি বলিলেন সে নূহ (রা) এর পুত্রই ছিন। জাল্লাহ
 ডাকিয়া বলিল। মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্হাক মাইমূন ইবনে মিহরান এবং সাবিত ইবনে হাজ্জাজ হইতে এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জাফ্র ইবন়ন জারীীর (রা) এর মত ইহাই আর ইহাই সঠিক কথা।

## र৫8


8৮. বলা হইল হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও তে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সংগে আছে তাহাদিগের প্রতি কল্যাণসহ। অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করিতে দিব পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে।

তাফসীর ঃ এইখানে বলা হইয়াছে যে, নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থির इওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার উপর তাঁহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ঈমানদারদের উপর শান্তি বর্ষণের ঘোষণা দিয়া তাহাকে নৌকা ইইতে অবতরণ করিবার নির্দেশ প্রদান় করেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রা) বলেন এই সালামের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকন মুমিন নারী-পুরুষ অন্তর্ডুক্ত। অনুর্রপভাবে পরবর্তী শাস্তির ঘোষণার মধ্যেও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল কাফির নর-নারী অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ যখন প্লাবন বন্ধ করিতে চাহিলেন তখন পৃথ্থিবীতে এক ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে পানি থামিয়া যায়, পৃথিবীর সমুদয় ফোয়ারা ও আকাশের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়।

ইয়াহূদীদের ধারণামতে নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হয় রজব মাসের সতেরতম রাত্রিতে আর পাহাড়ের চূড়া নেখা যায় শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে। অতঃপর চল্লিশ দিন গত হইলে নূহ (আ) পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কিন্তু কাক আর ফিরিয়া আসে নাই। অতঃপর একটি পায়রাকে প্রেরণ করেন। পায়রা এই সংবাদ নইয়া আসে যে কোথাও পা রাখিবার জন্য এতটুকু জায়গাও পাওয়া যায় নাই। ইহার এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করেন। পায়রা সন্ধা রেলায় একটি যয়তুনের পাতা মুটে করিয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী হইতে বন্যার পানি কমিয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করা হইলে আর সে ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এইবার মাটি শুকাইয়া গিয়াছে r এইভাবে আল্লাহ প্রাবন শুরু করিবার প্রথম হইতে নূহ (আ) পায়রা প্রেরণের মাঝে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে ভূপৃষ্ঠ তুকাইয়া যায় এবং নুহ (আ) নৌকার ঢাকনা উন্মুক্ত করেন আর দ্বিতীয় বৎসরেরর দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশতম রাত্রিতে বলা হয় :
 অবতরণ কর।

## (84) تِلْكَ مِنُ أَنْكَّكِ 

8৯. সমস্ত অদৃশ্য नোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দারা অবহিত করিতেছি, यাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমান্ন সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। ঔভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা তাঁহার নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলিতেছেন যে এই কাহিনী এবং এই ধরনের আরো যত কাহিনী আছে এইগুলি অদৃশ্যের সংবাদ, ওহীর মাধ্যম্ আমি আপনাকে এইখ্তলি জানাইয়া দিতেছি।
 সম্প্রদায়ের কেইই ইতিপূর্বে ইহা জানিত না। ফলে কাহারো এই অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নাই যে আপনি এই কাহিনী অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছেন। বরং আল্লাহ-ই আপনাকে বাস্তব ও সঠিক সংবাদ জ্ঞাত করাইয়াছে- আপনার পূর্ব্বেকার আসমানী কিতাবসমূহ যাহার সাক্য বহন করে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ, অপবাদ ও নির্যাতনে আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন। অচীরেই আমি আপনাকে সাহায্য করিব ও বিজয় দান করিব এবং আপনাকে আর আপনার অনুসারীদেরুকে দান করিব ইহকাল ও পরকালের শ্ভ পরিণাম। যেমন ঃ আমি ইতিপূর্বে রাসূল দিগকে তাহাদের শত্রু পক্ষের উপর বিজয় দিয়াছিলাম। তাই এক স্থানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ
 আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বিজয় দান করিব ঃ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ— অবশ্যই আমার রাসূলদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, তাঁহারাই বিজয় লাভ করিবে। (সাফফাত ১৭১-১৭২) আর এইখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ
 পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

#  - فَيْرُ 6 

## 


৫০. আাদজাতির নিকট উহাদিগের্র ভ্রাতা হুদকে পাঠাইয়া ছিলাম সে বनिয়াছিন, হে অামার সম্প্রদায়! ঢোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচচনাকারী।
৫১. হে আমার সশ্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিণের নিকট পারিশ্রমিক याচ๙া করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না।
৫২. হে আমার সশ্প্রদায়! তোমরা তোমাদিপের্র প্রতিপানকের নিকট কমা
 বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে জরো শক্তি দিয়া তোমাদিগেন্র শক্তি বৃদ্ধি কর্রিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফির্যাইয়া লইও না।

তাফ্সীর : আল্নাহ ত'আলা বनिত্ছেন, আমি ‘আদ জাতির নিকট তাহাদ্দরই এক ভাই కৃদকে র্রাসৃলক্রপে প্রের্ কর্রিয়াছিনাম। তিনি তাহাদিগকে লা-শারীক আল্মাহর ইবাদতের নির্দেশ দিতেন জার মূর্তি পূজা করিতে নিষেধ করিতেন। সাথথ সাথথ এই কথাও তিনি ঘোষণা কর্রিয়া দিয়াছিলেন বে, এই দাওআত ও তাবনীগের বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট আমি কোন পারিশ্িক চাহিনা। আমার প্রতিদান তিনিই দिবেন, यिनि আমাকে সৃEि করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা कि বুঝনা बে, यिनि বিना পার্রিশ্রমিকে লোকদিগ্কে দুনিয়া ও আখিরাতের কন্যাণের পথথ আহ্মান করে তিনি কে হইতে পার্রে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অতীতের পাপের জন্য কমা প্রার্থনা এবং उবিষ্যত্রে জন্য তওবা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। বনা বাহ্ন্য বে কৃতপাপ্রে জন্য ক্ষমা আর তাওবার ওণণ বে ওুণাব্বিত হয় আাল্gাহ ত'আলা তাহাকে স্বচ্মল জীবিকা দান

করেন তাহার যাবতীय কাজ সহজ করিয়া দেন ও তাহার জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা দান
 অর্রাৎ— এসব ওণ অর্জন করিনে আন্ধাহ তোমাদিগকে প্রদুর বারি বর্বাইবেন।
এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ বে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পাঠ করিবে (क্মা প্রার্থনা করিবে) আল্नाহ তাহার সকল সমস্যা ও যাবতীয় অভাব-অনটন দূর করিয়া দিবেন এবং তাহাকে কল্পনাতীত রিয়ক দান করির্রন।

##  

## 

##  

৫৩. উহারা বनिन হে রুদ! पুাম আর্মাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় অামরা জাসাদিগের ইলাহকে পর্রিত্যাগ কর্রিবার নহি এবং জামরা তোমাতে বিশ্ধাসী নহি।
৫8. আমরা ঢো ইহাই বলি, আমাদিগেন্র ইলাহদিগেন্র মধ্য্য কেহ তোমাকে অখভ মারা आবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল জামি आল্লাহকে সাক্গী করিতেছি এবং তোমরা সাঙ্পী হও বে জামি তাহা হইতে নিল্ণিও यাহাকে তোমরা আল্লাহর শরীক कर।
৫৫. আল্লাহ ব্যতীত। ঢোমরা সকলে আমার বিরুক্ধে ষড়यत্র কর; অতঃপ্র আমাকে অবকাশ দিওনা?
৫৬. অभি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রত্পিালক আল্লাহর উপর; এমন কোন জীব-জঙ্তু নাই বে তাহার আয়ত্তাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরুল পথে।

ঢাফসীর ঃ জাল্লাহ ত'আলা বলেন, रूদ (অা)- এর সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল,


অর্থাৎ— হে হূদ! তুমি তোমার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিসংগত সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পেশ কর নাই। সুতরাং ত্বু তোমার যুগের কথায় আমাদের ইলাহদেরকে ত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি না। আমাদের ধারণা ইহাই যে আমাদের কোন ইলাহ অশুভ দ্বারা অবিষ্ট করিয়া তোমার বুদ্ধি-বিবেক হরণ করিয়া নিয়াছে। উত্তরে তিনি বলিলেন :


অর্থাৎ— আমি আল্নাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি আর তোমারও সাক্ষী থাক যে, তোমাদের এইসব দেব-দেবী ও প্রতিমা ইইতে আমি পবিত্র ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।


অর্থাৎ- ইহাতে প্রয়োজন মনে করিলে তোমরা এবং তোমাদের দেব-দেবীরা একত্রিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আঅ্মরক্ষার জন্য আমাকে এক মুহ্রুর্তও সময় দিও না। আমি সে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি; যিনি আমার তোমাদের সকলের প্রতিপালক সকল জীবজন্তুই যাহার আয়ত্তাধীন ও করতলগত। তিনি ন্যায় বিচারক বাদশাহ ও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

আनীদ ইবনে মুসলিম (র) সাফওয়ান ইবনে আমর (রা)-এর মাধ্যমে আইকা ইবনে আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি ব্যাখ্যায় বলেন, সকল জীব জন্তুই আল্লাহর করতলগত। ঈমানদারদির্গকে তিনি এমন উত্তমভাবে শিক্ষা দান করেন যাহাতে তিনি সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহের তুলনায় বেশি স্নেহশীল প্রমাণিত হন। এবং কাফিরকে বলা হইবে তোমাকে কি বস্তু দয়াময় প্রতিপালক ইইতে ধোকা দিয়া রাখিয়াছে।

এই আয়াতসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় বে, রাসূললগণ যে সকল দাবী পেশ করেন তাহা অকাট্য সত্য এবং কাফির সম্প্রদায় যে সব মূর্তি পূজার কথা বলিতেছিল তাহা বাতিল কেননা এই সব মূর্তি ভাল-মন্দের ফ্ষমতা রাথে না বরং এই সব হইল জড় পদার্থ যাহা না কিছू শ্রবণ করিতে পারে না দর্শন করিতে পারে, না কাহাকেও ভালবাসিতে পারে আর না শত্রুতা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে একনিষ্ঠ ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ যিনি এক তাহার কোন শরীক নাই, সব কিছুর উপর তাহারই ক্ষমতা ও রাজত্।। সকল বস্তুই তাহার আয়ত্বাধীন। অতএব তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই।

সূরা হূদ
২৫৯



 جَبَّارِ عِنْيٍُ
৫৭. অতঃপর তোমরা মুখ ফির্রাইয়া লইলেও জমি যাহাসহ তোমাদিগের্র নিকট প্রের্নিত হইয়াছি আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট ণ্পोছাইয়া দিয়াছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে তিন্ন কোন সশ্প্রদায়কে তোমাদিগের স্থলাভিমিক্ত কর্রিবেন এবং তোমরা তাহার কোন ফতি সাধন করিতে পারিবে না। जামার প্রতিপালক সমষ্ত কিছুর র্নক্ৰণাবেক্কণ করেন।
৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিন তখन আiি হूদ ও ঢাহার সংগে
 কর্রিলাম ঢাহাদিগকে কঠিন শাচ্তি হইতে।
৫৯. এই "আাদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপানকের নিদর্শন অস্বীকার কর্রিয়াছিল এবং অমান্য কর্রিয়াছিন চাঁহার্র রাসূনগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈর্রাচার্রীর निর্দ্রে অনু সরণ করিত।
৬০. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে কর্রা হইয়াছিল নানতશ্মন্ত এবং লানত্্মন্ত হইবে উহার্রা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া র্রাথ! আাদ সশ্প্রদায় তাহাদিতের প্রতিপালকে অস্বীকার কর্রিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্পংস হইন হूদ সপ্প্রদায় जাদের পর্নিণাম।

তফসীর : আল্লাহ বলেন, হूদ (আ) তাহার সম্প্রদায়কে আরো বলিয়াছিলেন বে আমি তোমাদিগকে একননিষ্ঠভাবে এক আল্লাহন ইবাদতের যে দাও‘আত প্রদান কর্রিয়াছি তোমরা যদি উহা হইতে মুখ ফির্াইয়া লও তবে মনে রাথিও তোমাদের নিকট

আল্লাহর রিসাनাত পৌছন্নের দ্বারা তোমাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আর তোমাদের পরিবর্তে আমার প্রতিপানক এমন এক সশ্প্রদায়ের অত্যুথান ঘটাইরেন যাহারা এক আল্লাহরইই ইবাদত করিবে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। তাহারা তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র পরোয়া কর্যিয়া চনিবে না। কারণ তোমরা তোমাদের কুফর্রী দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি কর্রিতে পারিবেন না। উহার অఅভ পরিণাম তোমাদ্ররকেই ভোগ করিতে হইবে। আমার প্রতিপানক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সবকিছু দেথেন ওনেন ও স্বীয় বান্দাদের কথা-বার্তা ও যাবতীয় কর্মকাডড সং্রক্ষণ করেন। অতঃপর একদিন ইহার উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান কর্রিবেন। ভলো কাজের জন্য ভালো আর মন্দ কাজের জন্য মন্দ পরিণাম দান করিবেন। অতঃপর আান্লাহ ত'আালা বলেন :
 আসিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিল এথন আমি হূদ ও তাঁহার ঈমানদার সংগী-সাबীদেরকে দয়া কর্রিয়া কঠোর শাস্তির হাত ইইতে র্ষা করি।
 আল্লাহর নিদর্শনাবनীকে অস্বীকার করিয়াছিন এবং আল্লাহর রাসূলদের অবাধ্যতা কর্রিয়াছিল। আল্লাহর সকল রাসূলের অবাধ্যত করার কথা এই জন্য বনা ইইয়াছে বে, একজন নবী রাসূনকে অস্বীকার করা মূলতঃ সকল নবী-রাসূনকে অস্বীকার করারাই নামান্তর। কারণ ঈমান আনার ব্যাপারে সব নবীই সমান। অর্থাৎ মৌলিকতাবে সকল নবীর উপরই ঈমান আনা অপরিহার্য। এই জন্য একজনকে অস্বীকার করিলে সকলকেই অস্বীকার করা হয়। সুত্রাং 'আদ জাতির হूদ (অা) কে অস্বীকার করায় সকল নবীকেই অস্বীকার করা সাব্যস্ত ইইল।
 (অ)-এর অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত স্বৈরাচারী লোকদের পথ অনুসরণ করিয়াছিন। এই কারণেই আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের পক্ষ হইতে ইহকান ও পরকালের জন্য তাহাদিগকে অভিশণ্ত করা ইইয়াছে।
 প্রতিপালকককে অন্বীকার কর্য়য়াছিন। জানিয়া রাখ! ধ্রংসই হইন হ্রূ সম্প্রদায় ‘আদের

পরিণাম। সুদী (রা) বলেন ‘আদের পরে যত নবী আগমন করিয়াছেন সকলেই তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াচ্নন।

## 



৬১. সামুদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিনাম। সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আাল্লাহর্ন ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি তোমাদিগকে ভৃমি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারতই তিনি তোমাদিগকে বসবাস কর্রাইয়াছ্ন। সুত্রাং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্নান্নে সাড়া দেন।

তাফসীর $\stackrel{\text { आল্লাহ ত'অালা বলেন : }}{ }$

जর্থাৎ— সামুদ জাতির নিকট আমি তাহাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ইহারা তাবূক ও মদীনার মধ্যবর্তী মদায়েনে হিজর নামক স্থানে বাস করিত ইহারা 'আদ এর পরবর্তী জাতি। আল্লাহ তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে সালিহ (আ) কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্gাহ ইবাদত করার নির্দেশ দিয়া বলেন ঃ এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনিই মাটি দ্বারা তোমাদের সৃজন কার্य ওরু করিয়াছেন। आদি মানব হযরত আদম (আ) cে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই মাঢিতেই তোমাদিগকে বসবাস করিতে দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা অতীতের ওনাহের জন্য আল্নাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য
 তিনি সকলের ডাকে সাড়া দেন। বেমন ঃ অन্য আয়াতে আল্লাহ বনেন ঃ
 সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তো বলিয়া দিও আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্মানকারীর আহ্মানে সাড়া দেই (বাক্কারাহ ১৮৬)।
৬২. তাহারা বলিল, হে সানিহ! ইহার পূর্বে ঢুমি হিলে আমাদিগের আশাস্থন। पूমি কি আমাদিগকে নিম্ষে কর্রিত্ছ ইবাদত কর্রিতে তাহাদিগের यাহাদিগের্র ইবাদত করিত আমাদিগেন পিতৃ-পুরৃষেরা? जামরা অবশ্যই বিল্রা/্তিকন সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি ঢুমি আামাদিগকক আা্মান করিত্ছ।
৬৩. সে বলিন হে আমার সশ্প্রদায়! তোমরা কি ভাবিয়া দেথিয়াছ, আাি यদি जামার প্রতিপানক প্রেরিত স্পস্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি यদি আমাকে তাহার নিজ অনুগ্হ দান করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহর শাঙ্亻ি হইঢে আমাকে কে র্ষা করিবে, आমি यদি তাহার অবাধ্যত করি? সুতরাং তোমরা তো আমার ফতিই বাড়াইয়া দিতেছ।

जাফ্সীর ः এইখানে আল্লাহ ত'আলা সালিহ (আ) ও তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যকার কথথাপকথন এবং তাহাদের অজ্ঞত ও অবাধ্যতার কথা উল্লেথ করিয়াছেন। সালিহ (অা) তাহার সম্প্রদাল্য়র লোকদের নিকট আল্লাহর তাওহীদদর দাওআঅত প্রদান করিলে তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিন ঃ

位 বুদ্ধি-বিবেক নইয়া অনেক পর্ব কর্রিতাম এবং তোমার দ্যারা আমাদের অনেক উপকার হইবে বলিয়া আশা পোষণ করিতাম। এখন দেখি আমাদের সব আশাই দুরাশায় পরিণত হইল। আর ঢুমি আমাদিগকে বেই পথ্ব আহ্মান করিতেছ ইহাতে আমাদের যহেষ্ট সন্দে রহহয়াছে। ইহার উত্তরে সালিহ (অ) বলিলেন :
 আমার প্রতিপানক আমাকে তোমাদের নিকট যে বাণী নইয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমি यদি সেই ব্যাপারে তাহারই প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সুনিশিতিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি আর তিনি আযাকে নিজ অনু্মহ দান করিয়া থাকেন তবে আমি यদি আল্নাহ

অবাধ্যত করিয়া আল্লাহর দাও'আত পরিত্যাগ করি তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তোমরা তো আমার বিন্দুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না। পারিবে শুরু আমার ক্ষতি আর অনিষ্টোই বাদ্ধি করিতে।


 غَيْرُ مَكُنُوُبٍ


 (IN) عِلْتَمْوْ
৬8. হে জামার সশ্প্রদায়! আল্মাহর এই উষ্ধ্রীঢি ঢোমাদিগের জন্য একটি निদর্শন। ইহাকে আল্লাহর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্রেশ দিলে জা৫ শাস্তি তোমাদিগের উপর জাপতিত হইবে।
৬৫. কিন্হু উহারা উহাকে বধ কর্রিন। অতঃপর সে বলিন তোমর্া তোমাদিগের গৃহহ তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রত্রিত্রি यাহা মিথ্যা হইবার নহে।
৬৬. এবং যথন আমার নির্দ্রেশ आসিল চথন আiি সালিহ ও তাহার সংণে
 কর্রিनाম সেই দিনের্র লাঞ্ণনা হইতে। তোমার প্রতিপালক ঢো শক্তিমান পরাক্রমশাनी।
৬৭. অতঃপর যাহারা সীমানংঘন কর্রিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত কর্রিল ; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহহ নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেন।
৬৮. যেন তাহারা সেথায় কখনো বসবাস করে নাই। জানিয়া র্রাখ! সামুদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিন। জানিয়া রাাখ! ধ্রংসই ইইল সামুদ সম্প্রদায়্যে পরিণাম।

তাফসীর ঃ এই আয়াত্খলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা 'আরারে গত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এইখানে পুনর্রুল্নেথ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।


 oيُقُوُبَب

(Vr)
৬৯. জামার প্রেরিত ফিরিশিশ্তাগণ সুসংবাদ নইয়া ইবরাহীমের় নিকট आসিল, ঢাহারা বলিল, সালাম। সেও বলিল, সালাম। সে অবিनप্้, এক কাবাব করা গোবৎস आনিল।
१०. সে যখন দেখিন, তাহাদিগেন হস্ঠ উহার দিকে প্রসার্রিত হইঢেছে না ঢখন তাহাদিগকে অবাঞ্চিত মনে করিল এবং তাহাদিগগর সম্ধে্ধে তাহার মনে তীতি সঞ্চার হইল। তাহারা বলির, ভয় করিও না, आমরা बূত্তর সম্প্রদায়়র থ্রতি প্রের্রিত হইয়াছি।
৭১. তখन তাঁহার শ্রী দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকৃবের সুসং্বাদ দিলাম।
१२. সে বলিল कি আr্র্য! সন্তানের জনनী হইব জমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই অামার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অप্রুত ব্যাপার।
१७. চাঁহারা বলিল, আল্লাহর কাজে. ঢুমি বিম্ময়াবোধ কর্রিতেছ? হে পরিবারবর্গ? তোমাদিগগর প্রতি জাল্লাহর অনুপ্রহ ও কন্যাণ। তিনি প্রশফসাई ও সम্মানर्श।

তাষ্সীর : আল্লাহ তাআলা বলেন :

অর্থাৎ— আমার রাসূলগণ যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ লইয়া আসিল; তখন তাহারা বলিল সালাম। সেও বলিল সালাম। এইখানে রাসূল বলিয়া ফিরিশতা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফিরিশিতা। আর সুসংবাদ সম্পর্কে কেহ বলেন, এই সুংসবাদ ছিল ইসহাক (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে আবার কেহ বলেন লূত সম্প্রদায়ের ধ্ণংস হওয়া সম্পর্কে। তবে নীচের আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে সমর্থন প্রকাশ করে। আল্লাহ বলেন :

অর্থাৎ— অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাঁহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সংগে বাদানুবাদ করিতে লाগिन।
 বলিল সালাম। অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ) ও সালাম প্রদান করেন।

ইলমে বয়ান বিশেষজ্ঞরা এইখানে ফিরিশ্তাদের সালামের তুলনায় ইবরাহীম (আ)-এর সালাম বেশি উত্তম হইয়াছে মনে করেন। কারণ, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী

 যে, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকুক।


 (রা) প্রমুখ ইইততে শব্দ দুইটর এইরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :


অর্थাৎ— মেহমান দেথিয়া তিনি ঘরে যাইয়া একটি মাংসল গো-বৎস (ভুনা করিয়া) আনিয়া তাহাদের সম্মুখে পেশ করেন। তিনি বলিজেন আপনারা খাইতেছেন না কেন? (যারিয়াত ২৬-২৭)।
কাছীর-৩8

উল্নেখ্য বে, আলোচ্য আয়াতে আতিথ্থেয়ার বিভিন্ন আদব ও শিষ্ঠাচারের কथা উল্লেে রহিয়াছে।


অর্থাৎ— মেহমনদিগকক উক্ত খাবার খাইতে না দেথিয়া ইবরাহীম (আ) তাহাদিগকে অবাঞ্চিত মনে করিলেন এবং মনে মনে ভীত হইলেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ লূত (আ)-এর সশ্প্রদায়়ের প্রতি আল্লাহ কর্ত্তক প্রেরিত ফিরিশতাগণ যুবক মানুষ্যে আকৃতি ধরিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে উপস্থিত হইলেন। মেহমান দেথিয়া ইবরাহীম (আ) দ্রতত একটি তাজা গো-বৎস যবাহ করিয়া ভুনা কর্রিয়া মেহমানদের জন্য নিয়া আসেন এবং তিনি মেহমানদের সংগে বসেন আর ষ্তী সারা মেহমানদিগের সেবাকর্মে নিয়োজিত হন। কিন্ুু মেহমানগণ খাদ্য খাওয়া তো দূর্রের কথ্া খাদ্যের প্রতি হাতও বাড়াইলেন না। দেখিয়া ইবূরাহীম (আ) বनিলেন, কি ব্যাপার আপনারা খাইতেছেন না বে? উত্তরে ঢাহারা বলিন, অমরা বিনামূল্যে কোন आহার গ্রহ করি না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ঠিক আছে তহী হইলে মূन্য দিন। মেহমনগণ বলিলেন, ইহার মুन্য কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন ইহার মুল্য হইল তোমরা খরুতে বিসমিল্লাহ বলিবে আর শেষে আলহামদুলিল্ধাহ বলিবে। ఆনিয়া হয়ত জিবরাঈল (আ) মিকাঈল-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন এমন ব্যক্তিই আল্লাহর খনীল হওয়ার ব্যাগ্য। কিন্ুু ইহার পরও তাহারা খাদ্যের পতি হাত বাড়াইতেছেন না দেথিয়া ইবরাহীম' (আ) মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থা দেথিয়া উপস্থিত সার্রা হাসিয়া কেলিয়া বলিলেন, আশর্য! এ আবার কেমন দেহমান? তাহাহদের সম্মানার্থে আমরা নিজ হাতে তাহাদের সেবা কর্রিতেছি আার তাহারা কিনা আমাদের খাদ্য খাইত্ছে না।

ইবন আবূ হাত্মি (রা).... উসমান ইবনে মাহীস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উসমান ইবনে মাহীস (রা) ইবরাহীম (আা)-এর মেহমানদের সস্পর্কে বলেন, ইহারা ছিলেে চার জন জিবরাঋল মীকাঈল ঈসরাফীল ও রাফাইল (আ)

নূহ ইবনে কায়স (়़) বলেন, নূহ ইবনে আবূ শাদাদের মতে ইবরাহীম (আ) মেহমানদের সম্মুখে ভুনা করা গো-বৎস উপস্থিত করার পর জিবরীীল (আ) जাহার ডানা দ্বারা গো-বৎসটির গা মুহ্যিয়া দিলে সংণে সংগে উহা জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং তাহার মা<্যের কাছে চলিয়া যায়।
 ফিরিশতাগণ বনিলেন, আমাদের আচরণে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা

মনুষ নই—ফিরিশতা নৃতের সম্প্রদায়কে ধ্ণস করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা
 তাহারা অত্তন্ত অশান্তি সৃষ্টিকারী ৫ সীমাহীন থোদাদ্রাহী সশ্প্রদায়। অতঃপর পুরক্কার স্বক্রপ তাহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়।

কাতাদাহ (র) বলেন, সারা এই জন্য হাসিলেন ও অবাক হইলেন একটি সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আযাব অত্যাসন্ন আর তাহারা বিভোর অচেতন্য। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবনে আাব্বাস (রা) বলেন,
 ๒রু হইয়া যায়। মুহাম্দদ ইবন্ন কায়স (রা) বলেন, সারা ধারণা করিয়াছিলেন বে, আগভ্তুক লোকधিল লূত সশ্প্রদাত্য়র ন্যায় অপকর্ম করিতে চায় এইজন্য তিনি হাসিয়া ফেনেন। কানবী (র) বলেন, সারা ইবরাহীম (আ) কে ভয় পাইতে দেখিয়া হাসিয়াছ্নে। ওহাব ইবনে মুনাক্পিহ (র) বনেন, সারা ইসহাক (আ)-এর জন্যের সুসংবাদে হাসিয়াছেন। তবে এই মতটি সঠিক নয়, কারণ আয়াত হইতে স্পষ্ট বুবা यায় বে সারা সন্তান লাভের সুসং্বাদ পাওয়ার পর হাসেন নাই বরং লূত সশ্প্রদায়ের ধ্ধংসের খবর খনিয়া হাসিবার পর তাহাকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়।


অর্থাৎ— অতঃপর ইবরাহীম পত্নী সারাকে এমন একটি সন্তাননের সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহার ঔরসেনে একটি সন্তান জন্মলাভ করিবে। এই সুসংবাদদর ফন হিসাবেই ইবরাহীম (আা) त্রী সারার গর্ভে ইসহাক (আ) এর জন্ম হয় আর ইসহাক (আ)-এর ঔরসে জনানাভ করে হযরত ইয়াকূব (আ)।

এই আয়াত দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে বে, হযরত ইবরাহীম (আ) কে তাহার ৫ে সন্তান যবাহ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিন, তিনি হযরত ইসমাছল (আ) ইসহাক (আ) নহেন। কারণ, ইসহাক (আ) সশ্পর্কে সুসংবাদই দেওয়া হইয়াছে বে, ঢাহার ওরসে ইয়াকুব (আা) জন্নাভা করিবেন । সুতরাং বিনি বয়সপ্রাধ্ঠ হইয়া সন্তানের জনক হইবেন বলিয়া ঘোষণা দেওয়া ছইন, তাহাকে যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া ইইবে কেমন করিয়া? অথচ তখনও ইয়াকৃব (আ) দूনিয়াতে আগমন করেন নাই এবং ইসহাক (অা) তখन ছোট শিফ। আল্মাহর প্রত্রিশ্রততি তো কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হইন বে, যবাহ হযরত ইসমাউন (আ) ইসহাক নহেন।
(সারা) বলिन, সন্তানের জনनी হইব আমি, অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ।

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ) পড্মীর বক্তব্য উল্নেখ করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে তাহার তখনকার আচরণের কথ্থা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছেঃ
 সম্মুথে আসিল এবং গাল চাপরাইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান ইইবে? উত্তরে ফিরিশতারা বলিল
 তুম্মি বিশ্ময়বোধ করিত্তেছ? অর্থাৎ আল্ধাহ কাজে বিম্ময় বোধ করিও না। কারণ তিনি যখন যাহা করিতে চাহেন তখন বলেন, হইয়া যাও তখন উহা হইয়া যায় সুতরাং এই ব্যাপারেও তুমি অবাক ইইও না। তুমি বৃদ্ধা বক্ধা আর তোমার স্বামী বৃদ্ধ তাহাতে আল্লাহর কিছू यায় আসে না। তিনি যাহা ইচ্ঘা তাহাই করিতে পারেন।
 হে নবী পরিবার! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক।
 তাঁার যাবতীয় কাজ্র ও কথায় প্রশংসার অধিকারী आর নিজের জাত ও প্রতিটি সিফাতে সপ্মানের অধিকারী।

সহীস বুখারী ও মুসলিমে আছে বে সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহুর রাসূল! আমরা তো আপনাকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়া নিয়াছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমরা দর্রাদ পাঠ করিব কিভাবে? উত্তরে রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন তোমরা বলিবে।

 بَ

(V7)

98. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ आসিল তখন সে লৃত্তে সম্প্রদায়ের সম্ধক্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল।
৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমন হুদয় সতত আল্লাহ অভিমুখী।
৭৬. হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে, উহাদিগের প্রতি ঢো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য।

তাফসীর : এই খানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, ফিরিশতাদের আচরণ এবং লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ খনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে যে ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল উহা দূளীভূত হওয়ার এবং সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার পর তিনি ফিরিশতাদের সংগে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন।

এই আয়াতের ব্যাথ্যায় সায়ীদ হইবনে জুবাইর (রা) বলেন, জিবরাইল (আ) ও তাহার সংগীরা আসিয়া ইবরাহীম (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে আমরা এই গ্রামের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। ঔনিয়া ইবরাহীম (আ) বলিনেন আপনারা কি এমন একট গ্রাম ধ্বংস করিতেন যাহাতে বাস করে আল্লাহর তিনশত ঈমানদার বান্দা। তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্রংস করিয়া দিবেন যাহাতে দুই শত ঈমানদার বাস করে? তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্ধংস করিয়া দিবেন যাহাতে চল্লিশজন ঈমানদার বাস করে। তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ত্রিশজন হইলে। তাহারা বলিল না। এইভাবে তিনি পাচাচজন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন আর ফিরিশতারা না সূচক উত্তর প্রদান করে। অবশেষে ইবরাহীম (আ) বলিলেন আচ্ছা যে গ্রামে একজন ঈমানদার বাস করে আপনারা কি উহা ধ্ণংস করিতে পারিবেন? তাহারা বলিল না। তখन ইবরাহীম (আ) বলিলেন ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন সেখানে তো লূত নিজেই বাস করেন। ফিরিশতারা বলিল,

অর্থাৎ- এখানে কাহারা বাস করে আমরা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। অবশ্যই আমরা ঢাঁহাকে এবং তাহার ন্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিবারের অন্য সকলকে বাঁচাইয়া রাখিব।

এই কথা ুনিয়া ইবরাহীম (আ) নিশিত হইলেন ও চুপ হইয়া গেলেন। কাতাদা (রা) প্রমুখও প্রায় এইর্দপই বলিয়াছেন। ইবনে ইসহাক (রা) ইহার সংগে আরো একটু যোগ করিয়া বলেন, ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন যদি সেখানে মাত্র একজন ঈমানদার থাকে তবে আপনারা উহা ধ্বংস করিবেন কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন যদি আপনারা যে গ্রামকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, যদি সেখানে লূত (আ) নিজেই বাস করিয়া থাকেন তবে কি আপনারা তাঁহার উছিলায় আযাব দানে বিরত থাকিবেন? ফিরিশতারা বলিলেন ওখানে কাহারা বসবাস করে তাহা আমাদের ভালো করিয়াই জানা আছে।

Y ? কোমল-হুদয় সতত আল্লাহ অভিমুখী; এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপরে গত হইয়া গিয়াছে।

次 অর্থাৎ— হে ইবরাহীম! ঢুমি এইসব বাদানুবাদ হইতে বিরত হও। এই এলাকাবাসী তথা লূত-সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাদিগের ধ্বংস ও বিপ়্ প্রতিরোধ করিবার ক্ষ্া কাহারো নাই।

##  


 o
 o 0
৭৭. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদি јগর আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল ইহা নিদার্তণ দিন ।
৭৮. তাহার সম্প্রদায় তাঁহার নিকট উদভান্ত হইয়া ছুটিয়া জসিল, এবং পূর্ব হইঢে তাহারা কুকর্ম নিও্ত হিন। সে বলিল হে আমার সস্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। সুত্রাং जাল্লাহকে ভয় কর্র এবং আমার মেহমানদিগের প্রতি অন্যায় জাচরণ কর্রিয়া আামাকে হেয় কর্নিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কোন ভান মানুষ নাই?
৭৯. ঢাহারা বলিল पুমি ঢো জান, ঢোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়েজনন নাই; আমরা কি চাই তাহাতো তুমি জানই।

ঢাফসীর ঃ হयরত ইবরাহীম (আ) কে লূত-সম্প্রদায়ের ধ্ধংস সংবাদ প্রদান করিয়া ফিরিশততগণ অত্তন্ত সুদর্শন আকৃতিতে হযরতত নূত (আ) এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি মতান্তরে তাঁহার একটি ক্ষেতে কাজ করহিলেন কিংবা বাড়িতেই ছিলেন। তাহাদিগকে দেথিয়া তিনি সশ্প্রদায্যের দু*্রিত্র লোকদের দুর্ব্যবহার্েে আশাঙ্কায় বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন ও বনিলেন, ইহা আমার জন্য এক নিদারুন দিন। ইহাই ইবনে আব্বাস (রা) ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন, ফিরিশতারা যখন আগমন করেন তখন নৃত (আ) তাহার এক ক্ষেতে কাজ করিতেছিলেন; মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদের সজ্গে লইয়া বাড়িতে রওয়ানা করেন। তিনি আগে আগে কতটুকু চলার পর আবেদনের সূরে মেহমানদিগকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলিলেন বে, জামি আল্লাহর শপথ করিয়া বनिতেছি বে, আমার জানামতে আমার এই সম্প্রদায়ের মত ইতর ও দুচ্চরিত্র মানুষ জগতে আর নাই। অতঃপর আরো একঘু অશ্রস হইয়া পুনরায় একই আবেদন জানান। এইভাবে পরপর চারবার তিনি মেহমানদের ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ জানান। কাতাদা (র) বলেন নৃত (অা) নিজ্জে সম্প্রদায্যের বিরুদ্ধে তাহাদ্দর অপকর্ম সস্পর্কে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যত্ত ঢাহাদিগকে ধ্রংস না করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরিিশতাগণ ইবরাহীম (আা)-এর নিকট ইইতে বাহির হইয়া নূত (অ) এর গ্রামর দিকে রওয়ানা হন। দ্-ি-্রহরের সময় সাদ্মূ নদীর কাছে আসিয়া পশ পালকে পানি পান করানোরত লূত (আ)-এর এক মেয়ের সজ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। দেথিয়া ফিরিশিতারা মেয়েট্টিকে বলিলেন আমরা এইখানে কোন বাড়িতে মেহমান হইতে পারি কি? উত্তরে মেয়েটি বলিল, আপনারা এইখানে একটু অপেক্ষা কর্নন আমি বাড়ি হইতে সংবাদ নইয়া আসি। মেয়েটি বাড়িতে যাইয়া পিতাকে বলিল, আব্বাজান।

শহরের ফটকে কয়েকজন যুবককে দেখিয়া আসিলাম, এমন সুদর্শন যুবক আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নাই। তাঁহারা মেহমান ইইতে চায়। উল্লেখ্য যে, লূত (আ)-এর সম্প্রদায় তাহাকে কোন বহিরাগত যুবককে তাঁহার ঘরে আশ্রয় দিতে বারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, আপনার প্রয়োজন নাই বহিরাগতদের আমরাই মেহমানদারী করিতে পারিব। যাহা হউক সংবাদ পাইয়া লূত (আ) অত্যন্ত গোপনে তাহাদিগকে ঘরে লইয়া আসেন, তাহার পরিবারবর্গ ব্যতীত কেহই ইহা টের পাইয়াছিলনা, কিন্তু লূত (আ)-এর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গ্রামের লোকদেরকে ঘটনাটি জানাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া তাহারা আনন্দে দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

অর্থাৎ— লূত (আ)-এর স্ত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়া সমাজের দুশরিত্র লোকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া সম্মানিত মেহমানদের উল্দেশ্যে অণ্তভ আচরণ করিতে ঔরু করে। আর ইতিপূর্ব হইতেই তাহারা কুকর্ম্ম লিপ্ড ছিল। কুকর্ম তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। অবস্থা দেখিয়া লূত (আ) বলিলেন ঃ
 তোমাদের স্ত্রীদের সগ্গেই মন্নোবাসনা পূরণ কর উহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। এইখানে লূত (আ) بُـتاتِيُ (আমার মেয়েরা) বলিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের আপন আপন ন্ত্রীদেরকে বুঝাইয়াছেন। কারণ নবী উম্মতের জন্য পিতার তুল্য। এই কथা বলিয়া তিনি এমন একটি ঊপদেশ প্রদান করেন তাহা তাহাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর ছিল। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :
 তোমাদের জন্য যে শ্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের পরিবর্তে কি পুরুষদের সহিত তোমরা মিলিত হইতে চাও? বরং তোমরা সীমাসংঘনকারী সম্প্রদায় (ও আরা-১৬৫)।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমার কন্যা বলিয়া লূত (আ) নিজের কন্যাদিগকে বুঝান নাই বরং সম্প্রদায়ের মেয়েদের বুঝাইয়াছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতের জন্য পিতাস্বর্রপ। কাতাদা (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, এই কথা বলিয়া লূত (আ) তাহাদিগকে নারীদেরকে বিবাহ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আयীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিল তাহার

কন্যাতুল্য আর তিনি ছিলেন তাঁহাদিগের পিতৃতুল্য। কোন কোন কিরআতে এইর্দপ আছে যে，


অর্থাৎ— নবী ঈমানদারদের পক্ষ্যে তাহাদের নিজ্রেদের অপেক্ষা বেশি আপন। তাঁহার T্ত্রীগণ তাহাদের মা আর তিনি হইলেন তাহাদের পিতা।

রবী ইবনে আনাস，কাতাদা，সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক（র）প্রমুখ ইহতে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।
 আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। অর্থাৎ আমার নির্দেশমত তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লইয়াই সন্তুষ্ট থাক।
 নাই，যে আমার আদেশ পালন করিবে ও আমি যাহা বারণ করি উহা বর্জন করিবে？

উত্তরে তাহারা বলিল ঃ
任 অর্থাৎ— হে লূত！তুমি তো জান বে， নারীদের প্রতি আমাদের কোন প্রবৃত্তি নাই আর তুমি ইহাও জান বে，আমরা কি চাই। অর্থাৎ আমরা তোমার ঐসব উপদেশ তুনিতে চাই না। আমরা পুরুষদের ছাড়া আর
 পুরুষরাই আমাদের কাম্য।

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

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

৮০．সে বলিল，তোমাদিগের উপর यদি আমার শক্তি থাকিত অথবা यদি আমি নইতে পার্রিতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়।

৮－১．তাহারা বলিল，হে লূত！আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। টহারা কখনই তোমার নিকট প্ৗৗছিতে পারিবে না। সুতরাং ঢুমি রাত্রির কোন এক সমज়্ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ

পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার ন্ত্রী ব্যতীত। উহাদিগের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই घট্বি।ে। প্রভাত উহাদিগের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত'আলা তাহার নবী লূত (অা) সম্পক্কে বলিতেছেন বে সে এই
 তোমাদিগের উপর আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বংশের লোকদদরসস তোমাদের কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম। একটি হাদীসে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইততে বর্ণিত আছে বে, রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নূত (অা)-এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, তিনি শক্তিশালী আশ্রয় তথা অল্ধাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহার পর যত নবী আগমন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ আপন আপন সম্প্রদায়ের বিত্তবান ও প্রভাবশানী পরিবারে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই মুহ্রুত্তে মেহমানগণ আশ্যপ্রকাশ কর্রিয়া বলিলেন :
 কোন কারণ নাই। आমরা আল্নাহ কর্ত্থক প্রেরিত ফিরিশত।। আমাদের উপস্থিতিতে তাহারা আাপনার কাছেও ঘ্যেষিতে পারিবে না। অতঃপর ফিরিশতাগণ নূত (আ)-কে পরিবার-পরিজনসহ রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন আর বনিয়া দিলেন বে, পিছনের দিকে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন কোন ক্রন্মই তোমরা পিছনের
 ব্যতীত। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর এই নিরাপত্তার আওতায় আসিবে না। বর্ণিত আছে বে, নূত (অা) ঙ্তীও সকলের সল্গে রওয়ানা ইইয়াছিন। কিন্ুু পথিমধ্যে বিকট শব্দ ঔনিয়া সে পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল হায় আমার সম্প্রদায়। সন্গে সন্গে আকাশ হইতে একটি পাথর আসিয়া তাহার ইহনীলা সা⿰ করিয়া দেয়।

जতঃপর ফিরিশতারা বনিন ঃ
 হইল প্রভাত বেনা, প্রভত কি নিকটবর্তী নয়?

বর্ণনায় আছে বে, ফিরিশতা যখন এই কথা বলেন, তখন লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার ঘরের দরজায় ভিড় জমাইয়া তাহাদের অসতুল্দেশ্য চর্রিতার্থ করিবার চেষ্ঠা করিতেছিল আর লৃত (অ) দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে প্রতিরোে করিতেছিলেন ও এই অপকর্ম ইইতে বিন্রত থাকিবার নির্দেশ দিতেছেহেন। অপরদিকে তাহারা তাহার

নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া উন্টা তাহাকে হ্মকি দিতেছ্রিন। ঠিক এই সময় হযরতত জিবরীন (অ) বাহিরে আসিয়া উপস্থিত সকনের মুখমড়ে নিজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা মারিলেন। সল্গে সন্গে তাহারা অক্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে খরু করে। কিন্ুু তখন আর ঢাহাদের পথ দেখিবার শক্তি নাই। বেমন এক আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা বলেন :

অর্থাৎ— উহারা মেহমানের ব্যাপারে প্রবঞ্ধনা করিয়াছিন। ফলে আমি তাহাদের চক্মু নিপ্র্রত করিয়া দেই। সুত্রাং তোমরা আমার শাস্তি তোগ কর (ক্ছামার -৩৭)।

মা'মার (র) হ্যায়ফা ইবনুন য়ামানের সূত্রে বর্ণনা করেন বে, হুযায়ফা (র) বলেন, ইবরাহীম (আা) মাब্েে মব্ে লূত (আা)-এর সম্প্রদায়়ের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতেন ও আল্gাহর আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার পরামর্শ দিতেন। কিত্ু তাহারা উহাতে মেটেই ক্ণপাত করিত না। অবশেবে নির্ধারিত এক সময়ে কয়েকজজ ফिরিশতা নূত (আ)-এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি তাহার এক খামারে কাজ করিতেছিনেন। মেহমান দেথিয়া তিনি তাহাদিগকে আপ্যায়নের দাওয়াত করেন। উল্নেখ বে, জিবরাঋল (আ)-এর প্রতি আল্নাহ তা‘আলার এই নির্দেশ ছিল বে সশ্প্রদার্যের বিরুদ্ধে লূত (অা) তিনবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত শাশ্তি দিতে না।

যাহা হউক হযর্রত নূত (অা) মেহমানদেরসহ বাড়িতে রওয়ানা করিলেন। কতটুকু যাওয়ার পর তিনি তাহাদিণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কর্য়া বনিলেন, আপনারা কি এই গামের লোকদের অপকর্ম সশ্পর্কে অবগত আছেন? ইহাদের চেয়ে দুণ্চরিত্রের লোক জগত্ আর আছে, বनিয়া আমার জানা নাই। আপনাদিগকে লইয়া আমি যাই কোথায়? అনিয়া হयরত জিবরাঋল (অা) অন্যান্য ফিরিশতাদের প্রতি লक্ষ্য করিয়া বলিলেন স্মরণ রাঘিও এই হইল প্রথম সাক্ষ্য। অতঃপর আরো কতটুকু অখ্গসর হইয়া গ্রামের মাঝ পথথ গিয়া হयরত লূত (অা) আবার বলিলেন, আপনারা কি জানেন শে, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি অপকর্ম করিয়া বেড়ায়? ইহাদ্রে চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি আমার জানামতে পৃথিবীত আরেকটি আর নাই! আমার সম্প্রদায়ই জগতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি। ঔनिয়া হযরত জিবরাঈন (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের দিকে তাকাইয়া বनिনেন, মনে রাঘিও এই ইইন দ্বিতীয় সাক্ষ্য। সবশেষে ঘরের দরজায় পৌছিয়া লূত (আ) নভ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, आমার সশ্প্রদায় জগতের সর্বাপেক্ষা ইতর মানুষ। আপনারা কি জানেন তাহারা কি অপকর্মে লিষ? ইহাদের অপেশ্ষা ইতর জাতি জগতে আরেকটি নাই। ঔনায়। জিবরাঋল (আ) বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল তৃতীয় সাক্ষ। এইবার শাস্তির ফ্য়সানা চ্ড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তাহারা ঘরে প্রবেশ করিলে লূত (আ)-এর দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ঘর ইইতে বাহির হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় নাড়াইয়া সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত হইতে আহান করিল। সংবাদ পাইয়া লোকেরা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি সংবাদ বল। সে বলিল, লূতের ঘরে কয়েকজন ম্েহমান আসিয়াছে। এত সুন্দর চেহারার আর সুঘ্রাণের লোক ইতিপূর্বে কথনো আমি দেখি নাই। ওনিয়া তাহারা দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর घরের সম্মুখে চলিয়া আসে। হযরত লূত (আ) দরজার সম্মুখে তাহাদিগের গতিরোধ করেন এবং আল্মাহর দোহাই দিয়া বলিতে থাকেন যে, তোমরা এই অপকর্ম হইতে বিরত হও এবং এই আমার কন্যারা। ইহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। অবস্থা বেগতিক দেথিয়া এক ফিরিশতা উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং জিবরাঈল (আ) আল্মাহর অনুমতি লইয়া সেই আকৃতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে আকৃতিতে তিনি আকাশে অবস্থান করেন। অতঃপর নিজের ডানা প্রসারিত করিয়া বলিলেন হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। ইহারা কিছুতেই আপনার কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না। আপনি দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান ইহাদের সক্গে আমিই বুঝাপড়া করিয়া দেখি। ফলে লূত (আ) দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিবরাঈল (অ) বাহির ইইয়া ডানা সম্প্রসারিত করিয়া এক ঝাপটা মারিয়া উহাদিগকে অধ্ধ করিয়া দিলেন। এইবার তাহারা পালাইবার পথও দেখিতে পাইল না। অতঃপর জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশে তিনি স্বপরিবারে রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। মুহাহ্মদ ইবনে কাব্ কাতাদা এবং সুদ্দী (র) হইতে এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া याয়।

## (AY)


৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কংকর।

৮-৩. यাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা যালিমদিগ হইতে দূরে নহে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ— অতঃপর পরদিন সূর্যোদয়কালে যখন আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি সেই জন়পদকে উন্টাইয়া উপর দিককে নীচে আর নীচের দিককে উপরে করিয়া দিলাম। এবং উহার উপর ক্রমাগত পাথর বর্ষণ করিলাম।

সিজ্জীন ফারসী ভাষায় মাটির তৈরি পাথরকে বলা হয়। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ এইর্রপ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ইহা
 منِ

ইমাম বুখারী বলেন, অর্থবোধক শব্দ।

 যাহা একের পর এক উহাদের উপর পতিত হইতেছিল।
 তাহার নাম লিপিবদ্ধ ছিল।

অনেকে বলেন এই পাথরতুনি গ্রামবাসীদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে পতিত ইইয়াছিল। যেমনঃ একজন দাঁড়াইয়া অন্যদের সহিত কথা বলিতেছিল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ আকাশ হইতে একটি পাথর আসিয়া সকলের মধ্যে তাহার গায়ে পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেয়। এইভাবে একে একে প্রত্যেকেই ধ্বংস হইয়া যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন, জিবরীল (আ) লূত সম্প্রদায়কে তাহাদের ক্ষেত-খামার মাটি-ময়দান ও ঘর-বাড়ি এবং পণুপালন ও যাবতীয় জিনিসপত্রসহ ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা তাহাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ খনিতে পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে উন্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। বর্ণিত আছে যে, উল্টাইয়া নিক্ষেপ করার পর সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকগুলিই সকলের আগে পতিত इয়।

কাতাদা (র) বলেন, শনিতে পাইয়াছি যে, জিবরীল (আ) মধ্যম গ্রামের হাতল ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা উহাদিগের কুকুরের ঘেউ ঘেই শব্দ শ্রনিতে পায়। অতঃপর উন্টাইয়া নীচে ফিলিয়া দিয়া উহাদিগকে সমূলে ষ্মংস করিয়া দেয়। কাতাদা (র) বলেন এই ধ্ণংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল চার। প্রতিটি গ্রামে একলক্ষ করিয়া লোক বসবাস করিত। অন্য বর্ণনা মতে গ্রামের সংখ্যা তিন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হইল সাদ্দূম।

কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আরো একটি বর্ণনায় আছে যে, প্রভাতকালে হযরত জিবরীল (আ) নিজের ডানা সম্প্রসারিত করিয়া প্রতিটি ঘর-বাড়ি পঙু-পক্ষী ও বৃক্ষরাজী ইত্যাদি সহ গোটা এলাকাকে গুটাইয়া ডানার নীচে লইয়া প্রথম আকাশের দিকে উঠাইয়া নেন, এমনকি আকাশবাসীরা মানুষ ও কুকুর ইত্যাদির আওয়ায তুনিতে পায়। সংখ্যায় ছিল তাহারা চল্লিশ লক্ষ্য। অতঃপর তাহাদিগকে উন্টাইয়া উপুড় করিয়া নীচে ফেলিয়া দেন তাহার পর আকাশ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী (র) বলেন, লূত সম্প্রদায়ের পাঁচটি গ্রাম ছিল (১) সাদ্দূম্ ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। ছোআবা (৩) সাউদ (8) গামরাহ ও (৫) দাওহা। এই সবকয়টি গ্রামকে জিবরীল (আ) ডানা দ্বারা তুলিয়া আকাশের দিকে উঠাইয়া নিয়া যান। আকাশবাসীরা উহার কুকুর ও মোরগের আওয়ায ওনিতে পাইয়াছিল। অতঃপর উহাকে উপুড় করিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দেন এবং সংগে সংগে আল্লাহ পাথর বর্ষণ করিতে তরু করেন। ইহাতে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।

সুफ্দী (র) বলেন, প্রভাত হইলে হযরত জিবরীল (আ) সাত স্তর জমিসহ গোটা অঞ্চলকে তুলিয়া প্রথম আকাশের দিকে লইয়া যান। ইহাতে আকাশ বাসীরা কুকুর ও মোরগের শব্দ ওনিতে পায়। অতঃপর তিনি গোটা বসতীকে উন্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন।
 অপরাধে অপরাধী এই শাস্তি তাহাদের হইতে কোন দূরে নহে। ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে মহা নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি তোমরা কাহাকে লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্ম করিতে দেখ তবে অপকর্মকারী এবং যাহার সংগে অপকর্ম করা হইয়াছে উভয়কেই মারিয়া ফেল।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলিমের মত প্রকাশ করেন যে, সমকামীকে হত্যা করিতে হইবে। চাই সে বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত ইউক।.পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত হইল, এমন ব্যক্তিকে উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে যেমনটি আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে করিয়াছেন।

#    

৮8. মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট ঢাহাদিগের ভ্রাতা ত‘আইব<ক পাঠাইয়াছিনাম, সে বনিয়াছিন হে জামার সম্প্রদায়। তোমরা জাল্লাহর ইবাদত কর, তিनि ব্যতীত তোমাদিহের্র অন্য কোন ইলাহ নাই। মাপে ও ওজনে কম দিওনা; আমি তোমাদিগকে সমৃধ্ধশালী দেথিতেছি; কিন্ু জামি তোমাদিগের্র জন্য আশংকা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাষ্তি।
 মাদইয়ানবাসীদিতের নিকট তাহাদের ভাই ৫‘আইবকে পাঠাইয়াছ্লিাম। ইহারা ছিন আরবের একটি গোত্র। ইহারা হিজাय ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত। এই অঞ্চলটি মাদইয়ান নামে পরিচিত ছিল। আল্gাহ তাজালা এই মাদইয়ানবাসীর নিকট হযরত ৫‘আইব (আ)-কে প্রেরণ কর্রে। তিনি ছিলেন বশ্শপত দিক থেকে নেই
 আখ্যা দিয়াছেন। তিনি লোকাদিগকে এক আল্gাহর ইবাদত করিতে আদেশ করিতেন ও ওজনে ফাঁকিবাজী হইতে বারণ করিতেন।
 দেথিতেছি এবং সংগগ সংগগ এই আশংকাও করিতেছি বে यদি তোমরা আল্নাহর आনুগত্তে ফিরিয়া না আস তবে তোমদদর নিকট হইতে এই সুখ-সষার ছিনাইয়া নেওয়া ইইবে এবং পরকালে তোমাদেরকে সর্বগাসী কঠোর শান্তিতে নিপতিত কন্রা ইইরে।



O بَحْفِظْ
৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগত্ভাবে মাপিবে ও ওজন করিবে। নোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবষ্ঠু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে ना।
৮৬. यদি তোমরা মু‘মিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম আমি তোমাদিগের তত্ত্যাবধায়ক নহি।

তাফস্সীর ঃ এইখানে হযরতত তআইব (আ) নিজের সম্প্রদায়কে প্রথমম অন্যদের দেওয়ার সময় ওজনে কম দিতে নিণ্বে করিয়াছেন। অতঃপর অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ ও অন্যকে প্রদান করবার সময় সঠিকভাবে ওজন করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছছন। উল্লেখ্য বে হযরত আইব (আা)-এর সস্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাপকহারে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত।

位 আল্লাহ অনুম্মোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম।

ইবনে আiব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহর দেওয়া রিযক তোমাদের জন্য উত্তম। হাসান (র) বলেন, অর্থ হইন লোকদেরকে ওজনে কম দেওয়া অপেক্ষা আল্লাহর দেওয়া রিযক ঢোমাদের জন্য উত্তম। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আল্নাহর উপদেশ তোমাদের জন্য উত্তম। মুজাহিদ (রা) বলেন, আল্নাহর জানুগ্য করা তোমাদের জন্য উত্ত্য। কাতাদা (রা) বলেন, আাল্লাহর নিকট হইতে প্রাণ্ত তোমাদের বংশই তোমাদের জন্য উত্তম। জাবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, সঠিকভাবে ওজন করার পর বে অতিরিিক্ত লাভটুকু থাকে; তাহা তোমাদের জন্য অন্যের সশ্পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও এইর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছছ। এই আয়াতের অর্থ নিস্নোত্ত আয়াতের মর্ম্র সংগে তুলনীয়। আল্লাহ বলেন :


অর্থাৎ— হে নবী! आপনি বনিয়া দিন যে ভালো ও মন্দ সমান নহে। যদিও মন্দের আধিক্স তোমাদিগকে মুগ্ধ করে।

重 তোমরা লোক দেখানোর জন্য নহে বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুধ্টি লাডের জন্যই কর।

## (AV) 

৮৭. উহারা বলিল হে ঔ‘আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় বে, আমাদিগের পিতৃ-পুবুচ্ষেরো যাহার ইবাদত করিত আমাদিগের তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং আমরা ধন-সশ্পদ সম্পর্কে যাহা কর্রি जাহাও না? ঢুমি ঢো অবশ্যই সহিষ্ম সদাচারী।

তাফসীী ঃ -আইব (আ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে তাহার সশ্প্রদায় অবজ্ঞা ও পরিহাস কর্যিয়া বলিল,
.......... নিিদ্দেশ দেয় বে আমাদিগকে মূর্তি পূজা বর্জন করিতে হইবে কিংবা আমাদেরকে ইচ্মননুযায়ী আমাদের সশ্পদ ব্যবহার বর্জন করিতে হইবে, ঢোমার কথায় আমাদেরকে ওজনে কম বেশি করা তাগ করিতে হইবে? আমরা যাহার ইচ্মা তাহার পৃজা করিব এবং আমাদের সস্পদ আমরা বেভাবে ইচ্ম সেতাবে ব্যবহার করিব।
 শপথ কর্রিয়া বলিতেছি তাঁহার সালাতই উহাদিগকে মূর্তিপৃজা বর্জন করিতে আদেশ করিত।
 তাহার যাকাত না দেয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াহে।
 মায়মূন ইবনে মিহরান ইবনে জুরাইজ, আসলাম ও ইবনে জারীর (রা) বলেন, আল্লাহর দুশমনরা जবজ্ঞা ও উপহাস বশতঃ এই কथাটি বলিয়াছিল। তাহাদের ঊপর আল্লাহর অजিশাপ বর্ষিত হউক।


কাহীর-৩৬

২৮২ जাম্সীর্র ইবলে কাঘীর
b৮. সে বলিন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেথিয়াছ কি, আমি যদি আসার প্রতিপালক ধ্রের্রিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত इইয়া थাকি এবং তিনি यদি ঢাঁহার নিকট হইঢে আমাক্ক উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান কর্রিয়া থাকেন তবে কি কর্রিয়া আমি আমার কর্ত্য হইতে বির্রত থাকিব? আামি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ
 করিতে চাই। আামার কার্য-সাধন তো আাল্লাহরই সাহায্যে জামি তাঁহারই উপর निর্ভর কর্রি এবং অামি তাঁহারই অভিমুখী।

তাফসীী ঃ হযরত ৩‘আইব (অা) ঢাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন :
 তোমাদিগক্ক আমি বে পথে আঞ্মান করিত্তি আমি যদি সে ব্যাপারে আল্ধাহর প্রেরিত সুम্পষ্ট প্রমাণে প্রতিম্ঠিত হইয়া বুঝিয়া ऊনিয়াই আাম্নান কর্রিয়া থাকি আর তিনি আমাকে নিজের তরফ হইতে উত্তম রিযক দান কর্রিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্ত্যা হইতে বিরত থাকিতে পারি?

এইখান মতে হানাল জীবিকা।
 এমন নই বে আমি তোমাদিগকে একটি কাজ হইতে বিরত রাখিব আর আমি নিজেই গোপনে উহাতে লিপ্ হইব। কাতাদাও (র) এইর্রপ অর্থ কর্রিয়াছেন।
 বা নিবেধ দ্বারা সাধ্যপরিমাণ সং্ক্কার সাধন ও সংণশাধনই আমার একমাত্র উল্mশ্য।
 আঞাম দেয়া আল্লাহর সাহাযয ব্যতীত সষ্বব নহে। আমার প্রতিটি কাজে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করি এবং তাহারই নিকট প্রতাবর্ত্ত করি। ইমাম আহমদ (রা) উসমান ইবনে আবূ শায়বা আবূ সুলায়মান যাব্মী (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সুনায়মান বলেন, আমাদের নিকট উমর ইবনে আবদুল আयীযের আদেশ নিষেধ সম্বলিত বিতিন্ন পত্র আসিত। সেইসব পত্রের শেষে তিনি লিথিয়া দিতেন

#   

৮৯. হে আমার সশ্প্রদায়! আমার সহিত বির্রোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদিগের্র উপর তাহার অনুরূপ বিপদ অপতিত হইবে, যাহা আপতিত হইয়াছিন নৃহ্হের সম্প্রদায়ের উপর হूদের সম্প্রদাল্য়র किংবা সালিহের সম্প্রদাত্যের উপর। অার নৃচ্তে সশ্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।
৯০. তোমর্木া তোমাদিতের প্রতিপালকের নিকট ক্া প্রা্থনা কর ও তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমার প্রতিপালক পরম দয়ানু প্রেমময়।

 করিতে গিয়া তোমারা এমন অপরাধ করিয়া বসিও না যাহার ফলে তোমাদের উপর নূহ, হूদ সালিহ ও লূত ( आ)-এর সশ্প্রদাল্যের অনুส্রপ আযাব আপতিত হইবে।

 করার উপর ভিত্তি কর্রিয়া তোমরা গোমরাহী আার কুফরে এমনভবে মজিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরাও লেই আযাবে নিপতিত ইইবে যাহাতে নিপতিত ইইয়াছিন পৃর্ববর্তী কয়েকজন নবীর সম্প্রদাল্যের লোকেরা।

ইবন আবূ হাতিম (র).... ইবনে আবূ লায়লা কিन্দী হইতে বর্ণনা করেন বে তিনি বলেন, আমি একদিন আমার মুনীবের বাহনের রশি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বেখানে হযরত উসমান (রা)-এর অপেপ্ষায় অনেক লোকের ভীড়। ইত্যবসরে তিনি ঘর হইতে বাহির ইইয়া প্রথমে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে হত্যা করিও না। যদি আমাকে তোমরা হত্যা কর, তাহা ইইলে তোমরা এইর্পপ ইইয়া যাইবে। এই বলিয়া তিনি এক হাতের অগুলী অপর शাতের অञুনীর মধ্যে প্রবেশ করান।
 নহে।" "এই দূরত্ণ দ্ঘারা উদ্nশ্য কাহারো মতে সময়ের ক্ষেতে। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ নূতের সম্প্রদায় 'েো এই মাত্র কর়্েক দিন আগে ধ্ণংস হইয়াছে। কারো মতে দূরত্ণ দ্বারা উল্দেশ্য স্থানের ক্ষেত্রে উভয় অর্থই যুক্সিসংগত।
 আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর্ उবিষ্যত জীবনের জন্য অন্যায় কাজ ইইতে তওবা কর।
 দয়াनু প্রেমময়।

##  



৯১. উহারা বলিল হে ঔআআইব! ঢুমি যাহা বন তাহার অনেক কथা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদিগেন মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না थাকিনে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মার্রিয়া ফেলিতাম जামাদিগের্ন উপর্র তুমি শক্তিশালী নহ।
৯২. সে বলিল হে আমার সশ্প্রদায়। তোমাদিগের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশানী? ঢোমরা ঢাহাকে সম্পুর্ণ পচ্চাতে ফেলিয়া রাথিয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক তাহা পরিব্বেন করিয়া আছেন।

 না আর আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেথিতেছি।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও সাওরী (র) বলেন, ঔ'আইব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তিতে কিছুটो দুর্বল ছিন। সাওরী (র) বলেন, হযরত অআইব (অা) কে "খঢীবুল আন্বিয়া"

 বংশের লোকেরাও তোমার দীনের অনুসারী নহে।
 ও প্রভাবশালী না হইত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতাম। কেহ

 উত্তরে হযর্তত అ'আইব (আ) বলিলেনঃ
 স্বজনবর্গের খাতিরে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিতেছ আল্মাহ ত‘আলার সস্গানার্থ ছড়़িত্ছ না। আমার স্বজনরা কি তোমাদের নিকট আল্নাহ অপেক্ষা বেশি শক্তিশানী? আল্মাহকে তোমরা সম্পুর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাথিয়াছ? তাহার আনুগত্য করা ও তাহাকে সম্মান করা তোমরা জাবশ্যক মনে করিতেছ না।
 কর্মকার্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তিনি তোমাদিগকে ইহার কড়ায় গড্ডায় প্রতিষ্ন দিবেন।

 رَرْبُبُبك

## 洤 (9q) 


৯৩. হে आমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্গায় কাজ করিতে থাক आমিও আমান্র কাজ কর্রিতেছি। তোমরা শীয়ই জানিতে পার্রিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্নাদাদ্যক শা|্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীষ্ম কর आমিß প্রতীক্ষ করিতেছি।

2৮৬
৯৪. यখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি ‘আইব ও তাঁহার সংগে याহারা ঈমান আनिয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্গহে রক্ষা করিয়াছিলাম। অতঃপর यাহারা সামীলংঘন করিয়াছিন মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফনে উহ্হারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।
৯৫. যেন ঢাহারা সেথায় কখনও বাসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্ণংসই ছিল মাদইয়ানবাসীদিগের পরিণাম যেভাবে ধ্ণংস হইয়াছিন সামূদ সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহর নবী হযরত শ্আইব (আ) যখন নিজের সম্প্রদায়ের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তিনি তীব্র হুকী স্বর্মপ বলিলেন ঃ

筒 অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের পথে কাজ করিতে থাক আর আমি আমার পথে কাজ করিয়া যাইতেছি। অচীরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে তোমাদের ও আমার মধ্য হইতে কাহার উপর লাঞ্ৰনাদায়ক শাস্তি আসিবে আর কে মিথ্যাবাদী। পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক আমিও তোমাদের সংগে অপেক্ষা করিতেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তখন আমি ঞ‘আইব ও তাহার সংগগ যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। আর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু হইয়া শেষ হইয়া গেল।

উল্লেখ্য যে, হযরত আআইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি সম্পর্কে এইখানে বলা হইয়াছে यে, তাহাদিগকে"
 শাস্তি) বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে শাস্তির দিবসে উহাদিগের উপর এই সবকটি আयাবই একযোগে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পূর্বাপর বক্তব্যের উপযোগী শাত্তিটির কথাই উল্লেখ করা ইইয়াছে। যেমন, সূরা আরাফে যখন তাহারা বলিয়াছিলঃ
 আমরা তোমাকে এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে ঢাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিব।" তখন এই কথার জবাবে সেখানে ভূমিকস্পের কथা

উল্লেখ করাই সংগত ছিল। আর এই খানে তাহারা তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে কথা বলিতে গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিল বিধায় উহার মুনাসাবাহত মহানাদের কথা উল্লেখ করা হইল যাহা যাহাদিগকে শেষ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে সূরা ঔআরায় যখন जाহারা বলিল, আকাশের এক খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। সেইখানু আল্মাহ বলিলেন

 হইয়াছিল যেন ইতিপূর্বে সেইখানে কোন মানুষ বাসই করে নাই এইভাবে তাহারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।
 ন্যায় ধ্বংসই ছিল অনিবার্য পরিণাম। উল্লেখ্য যে, সামূদজাতি এক দিকে ছিল মাদইয়ানবাসীদের প্রতিবেশী অপর দিকে খোদাদ্রোহিতা ও ডাকাতী কার্যেও ছিল তাহাদের অন্রূপ ।

## 

> oبِرَشْيُuٍ

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

## 

৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম।
৯৭. ফিরআউন ও তাহার প্রধানদিগের নিকট। কিন্তু তাহারা ফিরআউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরআাউনের কার্যকলাপ সাধু ছিল না।
৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাক্রিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্মিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা कण निकृष्ट স্থान।
৯৯. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রষ্ত এবং অভিশাপণ্ণষ্ত হইবে উহারা কিয়ামত দিবসেও। কত নিকৃষ্ট সেই পুরক্ষার যাহা উহারা লাভ করিবে।

তাফসীর : আল্লাহ ত'আালা হয়র মূসা (আা) কে ফিরআাউনের নিকট প্রেরণ সস্পর্কে বলেনঃ
, দলীলসহ কিবতীদের রাজা ফির্াউন ও তাহার আমলাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিত্তু জনগণ মূসার দাও‘অত প্রত্যাখান করিয়া ফিরজাউনের কার্यকনাপের ও তাহার ভ্রাত্ত পথথেই অনুসরণ করিয়াছিল
 নির্দেশना ছিন না। তाহার যাবতীয় কর্মকাড ছিন অজ্ঞण ব্রষ্তত ও কুফর ও খোদাদ্রাহীতায় পরিপূর্ণ।

准 তাহার অনুসরণ করিয়াছিন এবং সে তাহাদের নেতৃত্দ দিয়াছিল তেমনি কিয়ামতের দিনেও ফির্রাউন নেতৃত্ণ দিয়া তাহাদিগকে জাহন্নামে নইয়া যাইবে আর তাহারাও তাহার পিছনে পিছনে জাহান্নাম্মে অতলে উপনীত হইবে। অবশেষে রাজা প্রজা সকনেই আাল্লাহর কঠাের শাস্তি ভোগ করিতে থাক্বিবে। এক আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বলেন :
 অমান্য করিয়াছিন। ফলে আমি উহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিনাম।

जन्य आয়াতে আল্লাহ বলেন $\%$ \% অ尺্বীকার করিন এবং অবাধ্য ছইল অতঃপর সে পশাতে ফিরিরিয়া প্রতিবিষানে সচেষ্ট হইল। সে সকনকে সমবেত করিন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল আর বলিল, আমিই তোমাদিপের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপ্র অাল্লাহ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠঠন শাস্তি দেন। বে ভয় করে তাহার জন্য অবশাই ইহাত্ শিক্সা রহিয়াছে। বনা বাহ্ন্য বে, এই অల্ভ পরিণাম একা ফির্রজউনের জন্যুই নহে তাহার সকল অনুসারীকেও অনুর্রপ



অন্য আয়াতে আল্মাহ তা‘আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন, যে তাহারা জাহান্নামে বলিবে, আমরা আমাদের নেতাদের কথামত চর্লিয়াছি। এই সুযোগে তাহারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। প্রভু হে! তুমি তাদেরকে দ্বিপ্তণ শাস্তি দাও (আহযাব-৬৭)। ইমাম আহমদ (র).... আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হহরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহেলিয়াতের কবি তুরু ইমরুল কায়স জাহান্নামে যাইবে।

 الـمْرفُود "কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে।"

আনী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে রর্ণনা করেন যে, ইবনে
 এবং কাতাদা (র) ও এইর্রপ মতই পোষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :
 বানাইয়াছি তাহারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে (কাসাস-8১)। কিয়ামত দিবসে তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। এই জগতে তাহাদিগের উপর অভিশাপ চাপাইয়া দিয়াছি আর কিয়ামত দিবসে হইবে তাহারা হতভাগাদের অন্তর্তুক্ত। অন্য
 সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের কাছে পেশ করা হইবে আর কিয়ামতের দিন বলা হইবে এই ফিরআউন গোষ্ঠীকে, তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর।

## o (1...)




১০১. .আমি উহাদিগের প্রতি যুলুম করি নাই। কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন আল্লাহ ব্যতীত যে ইলাহসমূহের তাহারা ইবাদত করিত তাহারা উহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ধ্ণংস ব্যতীত উহাদিগের অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা নবীদের সংবাদ উম্মতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক এবং কাফিরদের ধ্বংস ও ঈমানদারদের মুক্তির কাহিনী বর্ণনা করিয়া এইখানে বলিতেছেন ঃ
 আমি তোমার নিকট" বর্ণনা করিতেছি হে মুহাম্মদ! সেই জনপদসমূহের কতক এখন বিদ্যমান রহিয়াছে আর কতক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।
 উহাদিগের উপর যুলুয় করি নাই বরং আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়া এবং তাহাদের সহিত কুফরী করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজ্জেদের উপর যুলুম করিয়াছিল।
 পূজা করিত উহারা তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারে নাই এবং ধ্রংস ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। কারণ দেব-দেবীদের পূজাই তাহাদের এই ধ্ণংসের মূল কারণ। ফলে তাহারা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই ক্ষত্রিস্তস্ত হইয়াছে।
 जাহারা দেবদেবীর ইবাদত করার কারণেে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে এবং এই জন্যই তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষত্গিস্ত হইয়াছে।

##  <br> o اكِلِيُّ شَسِيُّئُّ

১০২. এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তিদান করেন জনপদ সমূহকে যখন উহারা যুলুম করিয়া থাকে। তাহার শাস্তি মর্মন্তুদ কঠিন।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তা'আলা বলেন, আমার রাসূলদিগকে অস্বীকারকারী ঐসব যালিম জনপদকে আমি যেভাবে ধ্ধংস করিয়াছি; তেমনি যখন যাহারা উহাদের ন্যায়
 অর্থাৎ— আল্নাহর শাস্তি মর্মন্তুদ ও কঠিন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূনুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা‘আলা যালিমদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ
 آَخَذْ رُبُنَ الخ

## 

১০৩. বে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাত্ তাহার জন্য নিদর্শন র্হহিয়াছে; ইহা সেই দিন, ব্যেিন সমষ্ঠ মানুষকে একত্র করা হইবে, ইহা সেই দিন .বে দিন সকনকে উপস্থিত করা হইবে।

Jo8. এবং জামি নির্দিষ্ঠ কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাথি মাত্র।
১০৫. যখন সেদিন जসিবে তখন আল্লাহর্র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বनिতে भার্রিবে না, উহাদিণগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।
তাফ্সীর : আল্নাহ ত'‘আना বলিতেছেন, আমার কাফিরদিগকে ধ্ধংস ও ঈমানদারদিগকে মুক্তু দেওয়ার মধ্যে উপদেশ ও পরকান সশ্পর্কিত আমার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে শিm্ম রহহিয়াহে । यেমন, এক আয়াতে আন্नाহ ওয়াদা করিয়াছেন, إنًا
 ইহজীবনে ও ব্যদিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তথা কিয়ামতের দিন অবশ্যই সাহায্য করিব।
 অর্থাৎ— অতঃপর তাহাদের প্রতিপানক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন বে, আমি অবশ্যই যানিমদেরকে ধ্বংস করিয়া দিব (ইবরাহীম-১৩)।
 সকল মানুষকে একত্র করা হইইবে। যেমন এক আয়াতে আল্নাহ ত‘আালা বলেন,
 উহাদের মধ্য হইইতে একজনকেও ছাড়িব না।

 ইইবে এবং সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারক বিচার করিবেন, ব্যেিন অনু পরিমাণও যুনুম করিবে না বরং একটি নেকের কয়েকঞুণ পুর্ষার দান করিবেন।
 जর্থাৎ— কিয়ামতের সংগঠন বিলব্বিত ইইবার কারণ ইইন, আল্লাহ তাজানা নির্দিষ সংখ্যক মানুম্যে অস্তিত্ দানেে সিদ্ধান্ত করিয়া রাধিয়াছেন এবং কিয়ামতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ কর্য়য়া রাথিয়াছেন। যখন কাজ্খিত পরিমাণ মানুম্যে আবির্তাব সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং নির্ধারিত সময় आসিয়া পড়িবে; তখন আর কিয়ামত সং্গঠিত হইতে এক মুহৃর্তও বিলন্থ ইইবে না।
 সের্দিন কেহ আল্ণাহর অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলিতে পার্রিবে না। বেমন ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন :
 দয়াময় আল্লাহ যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যের়া কথা বলিবে না। এবং সে যথার্থই বলিবে (নাবা-৩৮)।

সझীস বুখারী ও ম মুসলিমে শাফা'আতের হাদীসে আছে "রাসূনগণ ব্যতীত অন্য কেহ সেদিন কথা বলিবে না। আার রাসূলদের জারযি হইবে, হে আল্লাহ বাঁচাও! বাঁচাও!

为 একদল ইইবে ভাগ্যবান আর এক্দল হইবে হতভাগা। বেমন অন্যএক আয়াতে আল্লাহ বলেন :
 একদন জাহান্নাম্ (‘্রা-৭)। হাফ্যি জাবূ ইয়ালা (র) ঢাহার মুসনাদ গন্ত..... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । হযরত উমর (রা) বলেন, आয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি নবী (সা) কে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম আমরা যাহ্হা আমন করি তাহ কি পৃর্ব নির্ধারিত নাকি নির্ধারিত নয়। রাসূলूল্নাহ (সা) বলিলেন "পूর্ব হইতেই উহা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াহে হে উমর! তবে যাহাকে বে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে সে কাজ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর জাল্ধাহ ত'আালা হত্ভাগ্য ও ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা কর্রিয়া বলেন ः

## O N (1.7)

##  

১০৬. অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্মিতে এবং সেথায় তাহাদিগের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ
১০৭. সেথায় তাহারা স্থায়ী ইইবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, यদি না তোমার প্রতিপানক অন্যর্প ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপানंক যাহা ইচ্মা তাহাই করেন।

তাফসীর : আল্পাহ তাআলা বলেন, জাহান্নামীরা চীৎকার ও আর্তনাদ করিতে থাকিবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ফেলাকে আর ?
 যতদ্দিন আকাশমম্ডनী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে।"

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, আরববাসীদের নিয়ম ছিল যে


 ইंত্যাদি। जদ্রপ আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার কথা বলিতে গিয়া এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহা আরববাসীদের কাছে পরিচিত। তাই তিনি
 থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা সেথায় স্থায়ী হইবে।
 অন্য আসমান যমীন উদ্mেশ্য। কারণ পরজগত্ও আসমান যমীন থাকিবে। যেমন এক আয়াতে আল্নাহ তা‘আলা বলেন, যমীনকে অন্য যমীনে র্দপান্তরিত করা হইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আমাদের এই আসমান যমীন্নে কথা বना হয় নাই বরং অन্য आসমান यমীনের কथা বना হইয়াছে সেই আসমান यমীন যতদিন বিদ্যমান থাকিবে জাহন্নামীদের শান্তিও ততদিন স্থায়ী ইইবে।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায়

 আল্লাহ यদি ইহার ব্যত্ক্র্ম কিছু করিতে ইচ্ঘ করেন করিতে পারেন। আল্লাহ যাহা

 থাকিবে। তবে আল্নাহ यদি जন্য কিছু ইচ্ম করেন তে করিতে পারেন (আন 'আম-১২৮)।

আলোচ্য আয়াতে ইসতিসনা দ্বারা উল্দেশ্য কি সে ব্যাপার্র আলিমগণের বন্হ মতামত রহহিয়াহে। শায়খ আবুন ফারজ ইবনে জাওयী (রা) স্বীয় গ্রন্থ যাদুল মাগীরে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত আছে বে তাহারা বলেন, এই ইসত্সিনার সস্পর্ক নাফ্রমান ঈমানদার লোকদের সংণগ। জাহান্নামে নিক্ষিষ্ু হওযার পর যাহাদিগকে ফিরিশতা নবী-রাসূল ও ঈমানদার জান্নাতীদের সুপারিশে জাহান্নাম ইইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। এইভাবে বাহির করিতে করিতে এমন হইবে বে শেষ পর্যন্ত সেই সব লোকেরাই জাহান্নামে র্হহিয়া যাইবে यাহারা চির্থ্থায়ী জাহান্নামী বলিয়া বিবেচেত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় পৃর্ববর্তী ও



##  

Jot. পணান্তরে यাহারা ভাগ্যবান তাহার্木া থাকিবে জান্নাতে লেথায় তাঁহার্রা স্থায়ী হইবে यতদিন জাকাশ মఆলী ও পৃথিবী বিদ্যমান थাকিবে, यদি না তোমার প্রতিপানক অন্যর্রপ ইচ্ম করেন, ইহা এক নির্ম্ম্মিন্ন পুরক্কার।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তা‘আলা বলেন,

 সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, ঢাহাদের ঠিকানা হইবে জান্নাত তাহারা তথায় চিরকাল অবস্शান করিতে যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ মড়নী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না আন্gাহ অন্যপ্পপ ইচ্ম করেন।

এইখানে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য ইইন, জান্নাতীরা জান্নাতে সে সুখ-সশ্পদ লাভ করিবে, তাহা মূনত বাধ্যতামূলক ব্যাপার নহে বরং তাহা আল্ধাহর ইচ্ছার উপর
 নাফর্রমান ঈমানদারদদর সংগগ সম্পর্কিত যাহারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, অতঃপর জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাত দান করা হইবে।
 কখনো বিচ্ছ্নি বা শেষ হইবে না। এখানে এই কথাটি উল্লেখ করার উল্দেশ্য হইন, যেন আল্লাহন ইম্মর কথা উল্নেখ করায় কাহারো মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় यে, জান্নাতের পুরন্কারও কথন্ো শেষ হইয়া যাইতে পারে। মোটকথা আল্লাহ যাহা ইচ্মা তাহাই করিতে পার্রেন এবং জাহান্নামীদের সাজা ও জান্নাতীদের পুরক্ষার ইচ্ম করিলে এক সময় স্থগিত করিয়া দিতে পার্রে। কিন্ूু তিনি তাহা করিবেন না। জাহান্নামীদের শাস্তিও চিরকান চলিতে থাকবে। এবং জনন্নাতীদের সুখও জজীবন অব্যাহত থাকিবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে বে, রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিয়াছেন "কিয়ামতের দিন এক সময় মৃত্যুকে হৃষ-পুষ্ট একটি দুম্বার আকৃতি দিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উহাকে যবাহ করিয়া দেওয়া ইইবে। অতঃপর বলা হইবে হে জান্নাতবাসী জান্নাতে তোমর়া চিরকান থাকিবে কখনো তোমদের মৃত্যু হইবে না। ঢে জাহান্নামবাসী জাহান্নাম্র তোমাদের চিরকান থাকিতে হইবে কথনো তোমাদের মৃত্য আসিবে না।"

সহীহ হাদীসে আরো আছে যে, অতঃপর বनা ইইবে "হে জান্নাতবাসী! তোমরা চিরকান বাঁচিয়া থাকিবে কথনো তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা যুবকই থাকিবে কখনো বৃদ্ধ হইবে না। তোমরা আজীবন সুস্থ থাকিবে কখনো অসুস্ছ হইবে না। চিরকাল তোমরা সুখে থাকিবে কথনো দুঃথিত হইবে না।








 দिय-किश्হूমা্র कम कत्रिন ना।



 भত্যেকক্কে ঢাহার কক্ম সবিলশ बবरिण।






 आাথিরাচ্রের পৃর্বে দু নিয়াত্ই ইহার ফन দিয়া দিভেন।

[^1]সুফিয়ান সাওরী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্মাহ যেসব কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পুরপুরি দান করিবেন একটুও কম করিবেন না।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি পুরাপুরি দিব একটুও কম করিব না।

অতঃপর আল্মাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি মূসা (আ) কে কিতাব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বিভক্ত হইয়া এক দন উহাতে ঈমান আনয়ন করে, আরেক দল উহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তোমাকে তোমার পূর্বের নবীদের হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে তোমার বেলায়ও এইক্দপই ঘটিবে।
? আয়াতের অর্থ হইইল শার্ত্তিকে নির্ধারিত সময় .পর্যন্ত বিলম্ব করার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে আল্লাহ এখনই উহাদের মাঝে সীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। আবার ال्रلمةারা উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত তিনি রাসূল পাঠাইয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দিবেন না। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,
 শাস্তি দেই না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দেন যে, অচিরেই তিনি পূর্ববর্তী-পরবর্তী প্রত্যেকে একত্র করিয়া সকলকে নিজ নিজ কর্মের ফল দান করিবেন। ভা়ো কর্মের ভালো ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল। তিনি বলেন :

## 

 তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককে তাহাদের কৃতকর্ম্মে ফন দান করিবেন। তিননি মানুষের ছোট-বড় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।
## (IIY)

##  

১১২. সুতরাং ঢুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাতে স্থির থাক এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা স্থির থাকুক, এবং সীমালংঘন করিও না। তোমরা यাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্ঠা।

কাছীর-৩b (4)

২৯৮
د১৩. याহারা সীমাनংঘन কর্রিয়াছছ তাহাদিগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না, পড়িলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদিগেন্ন সাহাষ্য করা হইবে না।

তাফ্সীর ঃ এইখানে আাল্লাহ ত'অালা তাঁহার রাসূল (সা) ও তাহার ঈমানদার বান্দাদেরকে সর্বদা স্থির ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। শক্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য এই ছ্থিরতা দৃঢ़তা অত্যাবশ্যকীয় কাজ। সংণগ সংণে তিনি যে কোন কাজে সীমালংষন করিতে নিষেষ করিয়াছেন এমন কি কোন কাফির মুশরিকের ব্যাপারেও সীমালংঘন করা কোন সুসনমানের জন্য বৈধ নহহ। অতঃপর তিনি জানাইয়া দিয়াছছন বে, তিনি বান্দার সকল কর্মকাড তাহার চোখের সামনেই র্রিয়াছে। কোন ব্যাপার্রই তিনি উদাসীন নহেন এবং কোন কিছুই তাহার কাছে গোপন থাকে না।
 প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। यদি পড় : তাহা ইইলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে।

আলী ইবনে জাবূ তানशা (র) ইবনে আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি
 (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে তিনি বলেন, তোমরা শিরকের প্রতি আকৃষ্ট ইইও না। আবুন আলিয়া (র) বলেন তোমরা সীমানংঘনকারীদদর কাজে সমর্থন দিও না। ইবনে জারীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইবনে আব্মাস (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইন তোমরা সীমানংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। এই মতটিই সর্বাrপক্巾া উত্তম। আায়াতের সারমর্ম ইইন তোমরা সীমানংঘनকারীদের কাছে সাহাय্য প্রার্থনা কর্রিও না। यদি কর তবে অর্থ এই দাড়াইবে বে, তোমরাও তাহাদের অপকর্ম সমর্থন কর।
 তোমাদের এমন কোন অর্ডিভাবক নাইই যিরি ঢোমাদিগকে বিপদ ইইতে উদ্ধার করিতে পারেন এবং এমন সাহাय্যকারীও নাই যিনি তোমাদিগকে আল্লাহ আযাব হইতে রৃষ্ণা করিবার কমতা রাখেন।

১১8. সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদিগের জন্য এক উপদেশ।
১১৫. তুমি ধৈর্যধারণ কর কারণ আল্লাহ সৎ-কর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

তাফসীর ঃ আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন
 দুই প্রান্ত ভাগ দ্বারা উদ্দেশ্য ফজ্জর ও মাগরীব। হাসান এবং আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এইর্রপ বলিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন উদ্দেশ্য ফজর ও আসর। মুজাহিদ (র) বলেন দিবসের প্রারষ্大ে হইল ফজর এবং শেষের ভাগ হইল যুহর ও আসর।
 الـَّئيّل দ্বারা উদ্দেশ্য ইশার সালাত। মুবারক ইবনে ফুযালার সূত্রে বর্ণিত ইবনে
 ‘মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব, কাতাদা ও' যাহ্হাক (র) অনুক্রপ বলেন যে ইহা মাগরিব ও ইশা। আর ইহাও হইতে পারে যে এই আয়াতটি মিরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পৃর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ এক সময় মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাতই ওয়াজিব ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে এক ওয়াক্ত ও সূর্যাস্তের পরে এক ওয়াক্ত। আর রাত্রিকালে মহানবী (সা) ও উম্মতের উপর ফর্য ছিল তাহাজ্জুদ। ইহার কিছু দিন পর উম্মতের উপর হইতে তাহাজ্ঘুদের ফরযিয়াত তুলিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা)-এর উপর হইতেও রহিত করা হয় বলিয়া একটি মত পাওয়া যায়।
 বহু পাপ্প মোচন করিয়া দেয়। যেমন, ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থে এক হাদীসে আছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলूল্লাহ (সা)-এর মুখে হাদীস তুনিয়া আমি অনেক উপকৃত হইতাম। আর অন্য কাহারো মুখে রাসূলের হাদীস তনিলে আমি উহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য ঢাঁহার নিকট হইতে হলফ নিতাম। হলফ করিয়া বলিলে পরে আমি উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে বর্ণনা করেন এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিতে তুনয়াছেন ঃ কোন পাপী মুসলমান ভালোভাবে ওযূ করিয়া দুই রাক‘আত সালাত আদায় করিলে তাহাকে ক্মমা করিয়া দেওয়া হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম্মে আছে বে, হযরত উসমান (রা) একদিন লোকদিগকে শিখাইবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওযূ করায় ন্যায় ওযূ কর্রিয়া বলিলেন আমি দেথিয়াছি বে, রাসসূনूল্নাহ (সা) এই ভাবে ওযূ করিয়া পরে বলিয়াছছন "কেহ আামার এই ওयূর ন্যায় ওযূ করিয়া একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত সালাত আদায় কর্রিলে আল্লাহ তাহার পৃর্ब্রে যাবতীয় ওনাহ মাপ কর্রিয়া দেন।"

ইমাম আহমদ ও আবূ জাফ্র ইবনে জারীর (রা) আবূ আকীন যুহরা ইবনে মা‘বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ আকীল (র) উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হাবিসের নিকট হইতে খনিয়াছেন বে, তিনি বলেন, হयরত উসমান (রা) একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। আমারাও তাহার সজ্গ বসিয়াছিনাম। ইত্যবসরে তাহার কাছে মুআयৃयিম आসিंয়া সালাতের কথা স্বর্রপ কনাইয়া দিলে তিনি পানি তলব করিলেন। পানি আনিয়া দিলে তিনি ওযূ করিলেন অতঃপর বলিলেন আমি দেথিয়াছি বে, রাসূলূন্木াহ (সা) এইভবে ওযূ করিতেন অতঃপর বলিতেন কেহ আমার এই ওযৃর ন্যায় ওযূ করিয়া জোহরের সানাত আদায় করিলে তাহার ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সমর্যের ওনাহসমূহ ফ্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর আসরের সানাত আদায় করিলে জোহর ও আসর্রের মধ্যবর্তী সময়ের ওনাহসমূহ क্মা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর্ মাগরিবের সালাত আদায় করিলে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময্যের ওুনাহ মাফ করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর ইশার সানাত আদায় করিলে মাগরিন ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত ওনাহ ঞ্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর নিদ্রা হইতে জাপ্থত হইয়া ওযূ কর্রিয়া ফজরেরের সালাত আদায় করিলে ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের ওনাহণণল


সহীহ বুখারীতত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে রাসূলুল্নাহ (সা) বनिয়াছেন : " আচ্মা তোমাদ্র কাহার্রে ঘর্রের সন্মুথ্ে যদি একটি গডীর প্রবাহমান নদী থাকে আর সে প্রতিদিন পাচচবার উহাতে গোসল করে তবে কি তাহার দেহে কোন ময়ना থাকিতে পারে"? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তরে বলিলেন না হে আল্qাহ রাসৃন। র্রাসূলুল্মাহ (সা) বनिলেন এমনিভবে পাঁচ ওয়াক্ত সানাতের উসিলায় আল্লাহ বাদ্দার ছোট ছোট ওনাহত্ণলি মাফ করিয়া দেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্্চ্থ আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,.... হयরতত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলूল্মাহ (সা) বলিয়াছেন "পাচ ওয়াক্ত সানাত এক জুমা হইতে আরেক জুমা এক রমযান হইতে আর্রে রমযান ইহার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কবীরা ওনাহে নিষ্ত না হয়।" ইমাম আহমদ (হ).... আবূ আইয়यব

আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে আবূ আইয়ূয আনসারী (র) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিতেনঃ "প্রত্যেক সালাত দুই সালাতের মধ্যবর্তী গুনাহসসমূহ মিটাইয়া দেয়" আবূ জাফর তাবয়ী (র).... আবূ মালিক আশ‘আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূলूল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, "সালাত হইই দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের পাপের কাফফারা স্বর্পপ। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ইমাম বুখারী (র).... ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি একদিন এক পর নারীকে চুম্বন করিয়া বসে। পরে অনুতণ্ত হইয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সে ঘটনাটি অবহিত করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা
 আল্লাহর রাসূল!’ এই সুবিধা কি ুধু আমার জন্য? রাসূলুল্নাহ বলিলেনঃ না, "আমার সকল উম্মতের জন্য।" ইমাম আহমদ মুসলিম তিরমিযী নাসায়ী এবং ইবনে জারীরও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে বে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এক নির্জন বাগানে জনৈক মাহিলাকে একাকী পাইয়া আমি তাহার সংগে সহবাস ব্যতীত সবই করিয়া ফেলিয়াছি তাহাকে চুম্বন করিয়াছি ও আলিঙ্গন করিয়াছি ইহা ছাড়া অন্য কিছু করি নাই। এখন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিন। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্নাহ (সা) কিছুই বলিলেন না। অগত্যা লোকটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্মাহ (সা) চোখ তুলিয়া

 উমর (রা) বলিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহার জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন বরং সকল মানুষের জন্য।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন রাসূলুল্দাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ঢাঁহার প্রিয় অপ্রিয় সকলকে দুনিয়া দান করেন কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দ্বীন দান করেন না। সুতরাং যাহাকে আল্লাহ দ্বীন দান করিলেন সে আল্লাহর প্রিয় ভাজন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার হাতে আমার প্রাণ; বান্দার হ্দদয় ও জিহ্ৰা সত্যিকার মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত স্তে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং প্রতিবেশী তাহার বাওয়ায়েক হইতে নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত

সে ঈমানদার হইতে পারে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, হে আাল্মাহ রাসূল ‘বাওয়ায়েক’ কাহাকে বলে? রাসূলূন্মাহ (সা) বলিলেন তাহার ধোকাবাজী যুলুম নির্যাতন ইত্যাদি। জার শোন হারাম সম্পদ উপার্জন কর্রিয়া ব্যয় করিলে উহাতে বরকত হয় না এবং দান করিলেও উহা কবূন করা হয় না। আার মৃত্যুর সময় রাখিয়া গেলে উহা তাহার জাহান্নামেরই পাথেয় হয়। আল্ধাহ মন্দকে মন্দ দ্ঘারা মিটান না মিটান সৎকর্ম দ্বারা। जসৎ কর্ম কখনো অসৎ কর্ম মিটাইতে পারে না।

ইবন জরীর (র).... ইবরাशীম (র) হইতে বর্ণনা করেনন বে, ইবরাহীম (র) বলেন একদিন এক আনসার্রী সাহাবী জাসিয়া বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ নিজের শ্ত্রীর সহিত যাহা করিয়া থাকে সহবাস ব্যতীত এক বেগানা মহিনার সহিত আমি উহার সবই করিয়া ফেলিয়াছি। কিষ্ু রাসূলুল্মাহ (স়া) ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।
 (সা) লোকট্টি ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে আয়াতটি পড়িয়া ઉনাইয়া দেন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বে আলোচ্য লোকটির নাম 'আম্রের ইবনে গালিয়া আনসাগী আত্তাম্মার। মুকাতিল (র) বনেন আবূ নুকাইন আমির ইবনে কায়স আনসারী। খাতীব বাগদাদী (র) বলিলেন লোকটি হইল আবুল য়াসার কাব ইবনে जামর (র)।

ইমাম আবূ জাফ্র (ই)...: আবুল য়াসার কাব ইবনে আমর আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন শে আবুল য়াসার (ন) বলেন, জনৈকা মহিলা একদিন এক দিরহহমের থেজুর ক্রক্র করিবার জন্য আামার কাছে আলে। জমি বলিলাম চন আমার বাড়িতে ইহার চেয়ে ভালো থেজুর আছে। তাহাকে নইয়া আমি আমার ঘরে আসি অতঃপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চूষ্বন করি। কিস্মু পরে অনুতণ্ড হইয়া উমর (রা)-এর কাছে বলিয়া ইহার প্রতিকার জানিতে চাই, উমর (রা) বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখ এই কথা जার কাহারো কাছে ফাঁস করিও না। কিন্ুু जাম ঠিক থাকিতে না পারিয়া হযরত आবূ বকর (র)-এর নিকট যাইয়া ইহার প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনিও বলিলেন আল্মাহকে ভয় কর নিজের দোষ গোপন কর্রিয়া রাখ এই কথা আার কাহরো কাছে বলিও না। কিত্ুু আমি অধ্ধú্য হইয়া जবশে<ে রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি খুলিয়া বলি। ঔनিয়া রাসূন্ন্নাহ (সা) বনিলেন : "আল্লাহর পথথ জিহাদরত একজন লোকের স্ত্রীর সংগে ঢুমি এই আচরণ কর্রিয়াছ? রাসূনूল্লাহ (সা)-এর মুথে এই কথা ऊনিয়া আমি মনে করিলাম বে আমার আর জাহন্নাম ছাড়া উপায় নাই এবং মনে মনে চাহিয়াছিলাম বে আমি তখনই

নতুন করিয়া মুসনমান হইয়া লই। অতঃপর রাসূনুল্লাহ (সা) কিছূছ্ষণ মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে হইন রাসূলूন্নাহ (সা) আয়াতটি আমাকে পাঠ করিয়া Єনান্। ऊनिয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কর্রিল হে জাল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা ঢাহারই জন্য নাকি সকন মানুষের জন্য? রাসানুন্নাহ (সা) বলিলেন, 'সব মানুষ্যে জন্য’।

দারে কুতনী (র).... মু'অय ইবনে জাবাन (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে মু আাय ইবনে জাবাল (রা) বনেন বে, একদিন তিনি রাসূনুল্মাহ (সা)-এর নিকট বসিয়া ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিন হে আল্লাহর রাসূন! লেই ব্যক্তি সস্পর্কে আপনি কি বলেন বে নিজের জন্য হালান নহে এমন নারীর সংণে সহবাস বাদে অন্য সব অপকর্ম নিধ্ঠ হইয়াছে। রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিলেন "यাও ভালভাবে ওযূ করিয়া
 নায়িল করেন। ऊনিয়া মু'অাय (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে অাল্াহহর রসৃন! এই সুবিখা কি একা এই ব্যক্তিহই জন্য নাকি সব মুসলমানের জন্য? রাসূनूন্মাহ (স) বলিলেন "সব মুসনমানের জন্য।"

आক্দুর রায়যাক (র).... ইয়াহ्ইয়া ইবনে জাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে ইয়াহৃইয়া (র) বলেন, জনৈক সাহাবী একদিন রাসূলূল্নাহ (সা)-এর সংণগ বসিয়াহিলেন। হঠাৎ তাহার এক মহিলার কথা মনে পড়ে। তখন লোকটি একটি অজ্মহাত দেখাইয়া অনুমতি নইয়া মহিলার সক্ধানে বাহির হয়। বাড়িতে তাহাকে না পাইয়া ফিন্রিয়া আসিবার পথে দেথিতে পায় বে মহিলাটি একটি পুকুরের পাড়ে আসিয়া র্রিয়াছে। দেথিয়া লোকটি মহিলার কাছে যায় এবং তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া দুই পাত্যের মাঝখানে বসিয়া পড়ে। কিন্ঠু সभম করিতে পারে নাই। जनুধ্তত হইয়া সে উঠিয়া পড়ে়ে এবং নবী কারীম (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেয়। అনিয়া রাসূলুল্মাহ (সা) বनिলেন ঢুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও जার চার রাকাঅাত সানাত আদায়
 করেন।

ইবন জরীর (র).... আাূ উমামা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ উমামা বলেন এক ব্ক্তি নবী কারীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল হে আল্নাহর রাসূন! আমা!
 ফিরাইয়া নিলেন। অতঃপর সানাতের জাম‘আত দাঁড়াইয়া যায়। সালাত শেষে রাসূলूন্মাহ (সা) বলিলেন, অাল্মাহর হদ্দ প্রোগেগ্র দাবীদার সেই লোকটি কোথায়?

লোকটি বলিল এই ঢোআমি এখানে আাছি। রাসূলুন্নাহ (সা) বলিলেন এখন তুমি ভালোতাবে ওযূ করিয়া আমাদের সংগে সানাত আদায় করিয়াছ? লোকটি বলিল হা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ "এই সানাতের উসিলায় এখন ঢুমি তোমার পাপ হইতে জন্যের দিনেে ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছ। এহেন অপরাধের আর পুনরাবৃত্তি করিও


ইমাম আহমদ (র).... आবূ উসমান (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আবূ উসমান (র) বলেন, একদিন আমি হযরত সালমান ফারসী (রা) এর সহিত একটি গাছের নীচে বসিয়াছিনাম । ইঠৎ তিনি গাছের একটি খফক ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে উহার পাতাঔলি ঋর্রিয়া পড়ে। অতঃপর তিনি বলিলেন আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিঞ্ঞাসা করিলে না শে কেন আমি এমন করিলাম? আমি বলিলাম কেন করিলেন বলুন। তিন বলিলেন রাসুनून्নাহ (সা) একদিন এইর্রপ করিয়া বলিয়াছিলেন মুসলমান যখন উত্তমভাবে ওযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহার ওনাহ্খলি ঠিক এমনিভাবে ঋরিয়া পড়ে ভেমনি গাছের এই পাতাঙলি ঝারিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র).... মু‘আাय (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে মু‘অা (রা) বলেন,রাসূলুল্নাহ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন কখলো কোন ওনাহ হইয়া গেলে সংগে সংগে একটি নেক কাজ কর্রিয়া ফেনিও। ঢাহা হইলে নেক কাজ ওুনাহকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষ্যে সংগে উত্তম ব্যবহার দেখাইও।

ইমাম আাহমদ (র).... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে জাবূ যর (রা) বলেন আমি একদিন বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু উপদেশ দিন। রাসূনूল্মাহ (সা) বলিলেন "यখन তুমি কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেল তো কোন সংগগ সংগগ একটি ভালো কাজ করিয়া ফেনিও ভালো কাজ মন্দকে মিটাইয়া দবে।" আবূ যর
 অন্তর্ভুত? রাসূলুল্নাহ (র) বनিলেন "ইহা সর্ব্বাত্যম সৎকাজ।"

ইমাম আহমদ (র)...: আবূ यর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে আবূ यর (রা) বলেন, রাসূনूল্লাহ (সা) বলিয়াছেন বেখানেই থাক তুমি আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও কোন মন্দ কাজ কর্রিয়া ঝেলিলে সাথে সাথে একটি সৎ কাজ করিয়া নইও আর মানুষ্যে সংগে সদ্ব্যবহার করিও। আবূ বকর বাযৃযার (র).... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা) এর নিকট আরয করিল হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার কোন প্রল্যাজন ও সখ অপৃর্ণ রাখি নাই। অর্থাৎ

আমার অন্তরে যত পাপ বাসনা আসিয়াছে সকলই কার্যকর করিয়াছি। নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্নাহ ভিন্ন কোন মা’বুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ রসূন? সে বলিল হাঁ আমি সাক্ষ্য দেই। নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমার উক্ত সাক্ষ্য তোমার সকল পাপের উপর জয়ী হইবে!"

উক্ত রেওয়াতটি উক্ত সনদে উক্ত রাবী মাস্তুর ইবন্ন উব্বাদ ব্যতীত কেইই বর্ণনা করেন নাই।

১১৬. তোমাদিগের পৃর্বযুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারীগণ यাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।
১১৭. তোমার প্রতিপালক এইরুপ নহেন যে তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করিবেন অথচ উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্নাহ তা‘আলা বলেন, তোমাদিগের পূর্ব যুগে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদকারী কোন লোক ছিন না। অল্প সংখ্যক যাহারা অন্যায়ে বাঁধা দান করিত; আমি তাহাদিগকে আমার আযাব ও গযব হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক এই উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে নির্দেশ দিয়োছেন যেন তাহাদের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকে যাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,


অর্থাৎ— তোমাদ্র মধ্যে এমন একদল লোক থাকিতে হইবে যাহারা কল্যাণের দিকে আহান করিবে সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবে। তাহারাই প্রকৃত সফলকাম।

কাছীর-৩৯ (৫)

হাদীসে আছে রাসূলূন্নাহ (সা) বলিয়াছেনঃ অন্যায় হইতে দেখিয়াও যখন মানুম উহা প্রতিরোধ না করিবে তখন একচেটিয়া সকলের উপরই আল্লাহর আযাব আসার প্রবল সষ্ভাবনা রহহিয়াছে।

অর্থ্ৎ— সীমানংখनকারীগণ সর্বদা অন্যায় অপরা九ে মজিয়া থাকিত। কাহারো বাধা বা নিষেধাজ্ঞার প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করিত না। এইভাবেই এক সময় হঠাৎ তাহাদের উপর আযাব আসিয়া পড়়।

जতঃপর আল্লাহ ত'অালা জানাইয়া দেন यে, তিনি কখনো কোন নিরাপরাধ জনপদকে ধ্পংস করেন নাই। নিজেরা নিজেরের উপর অত্যাচার না করা পর্শ্ত্ত কাউকেই তিনি কোন সময় আযাব দেন নাই। পুপ্যবান সম্প্রদায়কে ধ্রংস করা তাহার নীতি নহে। ভেমন এক আয়াতে তিনি বলেন।

অর্থাৎ— আমি তাহাদ্রর উপর অবিচার করি নাই তাহারা নিজেরাই নিজেদের
 অর্থাৎ— তোমার প্রতিপানক বান্দার প্রতি অবিচার করেন না (হা-মিম সিজ্জ্দাহ ৪৬)।

## 

مُخْتَلِفِيُنِبَ O O

১১৮. ঢোমার প্রতিপালক ইচ্ছ কর্রিনে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে भারিতেন, কিন্ু তাহারা মতভেদ কর্রিতিই থাকিবে।
১১৯. তবে উহার্া নহে যাহাদিগকে তোমার প্রতিপানক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এই জনাই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জ্রিন ও মনুম উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই, ঢোমার প্রতিপানকের এই কথা পূর্ণ হইবে।

তাফসীী : আল্লাহ ত'আলা যোষণা কর্রিতেছেন বে, তিনি সকন মানুষকে ঈমান বা কুফ্রের উপর এক জাতি করিয়া দিতে সক্ষম। ব্যেন এক আয়াতে তিনি বলেন,
 ইচ্ছা কंরিলে প্রথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইতে পারে।

位 দ্বীন-আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদের দ্বন্দ্র চলিতেই থাকিবে। তবে যুগে যুগে নবীগণের অনুসরণ করিয়া যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহর নির্দেশমত সঠিক দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছে আর এইভাবেই একদিন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটিলে তাহার আনুগত্য মানিয়া নিয়া জীবনের বাঁকে বাঁকে তাহার সাহায্য করিয়া আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্-সংঘাত মতভেদ থাকিবে না। কারণ ইহারা ইইলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যেমনঃ মাসানীদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে এক হাদীসে আছে যে রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ইয়াহূদীরা একাত্তুর ফেরকায় এবং খৃস্টানরা বাহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহাদের এক ফেরকা ব্যতীত প্রত্যেকেই জাহান্নাম্ম যাইবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল সেই এক ফেরকার পরিচয় কি? বলিলেন, "যাহারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরুণ করিবে তাহারা।"

আতা (র) বলেন, মতভেদ করিতেই থাকিবে তবে হানাফিয়্যা তথা যাহারা একনিষ্টভাবে দ্বীনে হকের উপর অটল থাকিবে তাহাদের মব্যে কোন মতভেদ থাকিবে না।

কাতাদা (র) বলেন : যাহারা আল্মাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত তাহারা সকলেই একদল ভুক্ত যদিও গোত্র-বর্ণে তাহারা বিভিন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্মাহর নাফরমানরাই ফেরকাভুক্ত যদিও তাহারা এক দেশের এক বর্ণের লোক হইয়া থাকে।
 অর্থাৎ- এই মতভ্ভেদ করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মক্কী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষকে
 ! আয়াতের অর্থ ? করিয়াছেন।

ইবনে ওহাব．．．．（র）তাউস（র）হইতে বর্ণনা করেন，বে তাউস（র）বলেন， একদা দুই ব্যক্তি তুমুন ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। দেখিয়া তাউস বলেন তোমরা তো দেখি তুমুন মতভেদ করিতেছ। উত্তরে তাহাদের একজন বলিল এই জন্যই তে আমাদররকে সৃষ্টি করা ছইয়াছে। তাউস（র）বলিলেন তুমি মিথ্যা বनिয়াছ। नোক্রি বলিन কেন আল্মাহ কি বলেন নই为 করার জন্য সৃষ্টি করেন নাঁ－বর़ং সৃষ্টি করিয়াছেন 凶্রক্যবদ্ধ থাকিয়া আল্মাহর রহমত লাড করার জন্য। बেমন হাকাম ইবনে আবান ইকরিমা（র）－এর মাধ্যমে ইবনে আব্dাস（র）হইতে বর্ণান করেন；ইবনে আব্বাস（রা）বলেন，আল্লাহ মননষকে শাস্তি ভোগ করিবার জন্য নহে— রহমত লাডের জন্য সৃট্টি করিয়াছেন। যুজাহিদ যাহ্হাক এবং কাতাদাহ（র）এইর্木পই বनिয়াছেন। পবিত্র कুর্রুনের আয়াত
 করিয়াছি। আলে｜চ্য ব্যাখ্যারই সমর্থন করে।

কেহ বলেন，আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রহমত ও মতভেদের জনাই তিনি মানুষকে সৃট্টি করিয়াছেন। बেমন হাসান বসরী（র）হইতে এক বর্ণনায় আছে বে তিনি准 আাল্াহর অনু্রহ প্রাত্রা মতভ্েদ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। তাহার এই ব্যাখ্যা অনিয়া কেহ বनিলেন কেন মতবেদের জনাই তো মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াহ্। তিনি বলিলেন না তিনি একদলকে তাহার জান্নাতের জন্য আর একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃট্টি কর্রিয়াছছন। আতা ইবনে আবূ রাবাহ এবং আমাশ（র）ও এইর্রপ বলিয়াছেন।
 জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বনেন，একদল যাইবে জান্নাতে আর একদ্দল যাইবে জাহন্নামে। ইবনে জরীর ও আবূ উবাইদা ফাররাজ এই ব্যাখ্যাটি পছ্দ কর্যিয়াছেন। মালিক（র）
 ज的
 ও মানুষ উডয় দ্ঘারা জাহান্নাম পরিপৃর্ণ করিবই। তোমার প্রতিপালকের এইকथা পূর্ণ হইবেই। এই আয়iাতে আল্মাহ ত‘‘অালা সংবাদ দিতেছেন বে পরিপৃপ্ণ জ্ঞানের ফলে তাহার কাयা ও ক্দরে এই সিদ্ধান্ত ছইয়া রহিয়াছে বে তাহার সৃষ্ট জ্বিন ও মানুষ্যের একদল জান্নাতের উপযুক্ত হইবে আর্রে হইবে জাহান্নাম্রের উপযুক্ত। আর তিনি মানুষ জ্বিন এই দুই জাতি দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবেনই।

সহীহ বুথারী ও মুসলিমে আছে বে হযরত আবূ হোরায়রা（রা）হইতে বণির্ত রাসূলুল্নাহ（সা）বলিয়াছছন ঃ জান্নাত আর ও জাহান্নাম একদা বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিন।

জান্নাত বলিন আমার কি ইইন বে, আমাতে কেবল সমাজ্রে দুর্বন আর অবহেনিত লোকেরাই প্রবেশ করিবে। আর জাহন্নাম বলিল, উদ্ৰত ও অহংকারীদের দ্মারা আমার মর্याদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া ইইয়াছে। धनिয়া আল্gাহ তঅআলা জান্নাতকে বলিলেন তুমি आমার দয়া, তোমাকে দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ঘ দয়া করি। আর জাহন্নামকে বলিলেন,
 তেমাদের প্রত্যেককেই আমি পরিপৃণ্ণ কর্রিয়া ছাড়িন।

বর্ণিত আছে বে জান্নাতে যত লোকই প্ররেশ করিবে উহাত কিছू জায়গা শূন্য थাকিয়াই यাইবে। ফলে আল্øাহ তাআানা নতুন এক ধরন্নে জীব সৃধ্টি করিয়া শূন্যস্থীন প্রুণ করিবেন। পক্ষন্তরে জাহান্নাম বনিতে থাকিবে আরো আছে কি। অবশেষে আল্নাহ নিজে উহাতে নিজের কুদরতী পা রাখিবেন। সংগে সংণে জাহনন্নাম বনিয়া উঠিবে তোমার ইযযতের শপথ আমার আর প্র়্োজন নাই।

##  

২২০. রাসূলদিগের সকল বৃত্তান্ত ঢোমার নিকট বর্ণনা করিচেছি, যঘারা আমি তোমার চিত্তকে দৃছ় করি, ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট জসিয়াছে সত্য এবং সু‘মিনদিগের জন্য অসিয়াছে উপদদশ ও সাবধান বাণী।

তাফসীর : আল্লাহ ত'অালা বলেন, তে মুহাম্দদ ! তোমার পৃর্ব্বকার নবীদের বৃত্তান্ত, নিজ নিজ সশ্প্রদায়ের সংণে তাহাদের দ্দ্দ-সংঘাত, সমাজের মানুষ্ের পক্ম ইইতে পাওয়া নবীদদর নির্यাতন এবং আমার উমানদার সম্প্রদায়কে সাহায্য করা ও কাষ্রি সম্প্রদায়কে অপদস্ত করার .কাহিনী তোমার নিকট বন্ণনা করার উদ্দেশ্য ইইন, यাহাতে এইসব বৃত্তান্ত ఆনিয়া তোমার চিত্ত দৃছ় হয় ও মনোবল বৃদ্ধিপায় এবং পৃব্র্ত্ত নবীদের ঘটনা হইতে তুমি আদর্শ গহণ করিতে পার।
 আব্মাস, মুজ্জাহিদ ও একদল পৃর্ববর্তী আলিম আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। এক বর্ণना रতে হাসান ও কাতাদা (র) বলেন,
 সुরাতে যাহাতে বিভিন্ন নবীর घট্না आল্gাহ ত'আলার নবী ও ঈমাদার উমত্দের মুক্তিদান ও কাফির্রের ধ্ধংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সূরায় আরো রহিয়াছে সাবধান ও উপफ़শ বাণী।

## 

১২১. যাহারা বিশ্ধাস কর্রে না ঢাহাদিগকে বল, তোমরা বেমন কর্রিত্ছ করিতে থাক এবং আমরাও আমাদিগের কাজ কর্রিতেছি।
১২২. এবং তোমরা প্রতীকা কর আমরাও প্রণীষ্ষা করিতেছি।

তাষ্সীর ঃ যাহারা আল্লাহর বিধান বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে হু্কীস্বর্রপ এই কথা বলিবার জন্য রাসূনুল্ধাহ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন ভে,
 কাজ করিতে "থাক। আমরাও আমাদের মত অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছি। आর তোমরাও পরিণাম ফনের জন্য অপপক্ষা করিতে থাক আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জনিতে পারিবে যে, কার পরিণাম ভালো আর কার পরিণাম মন্দ। বना বাহান্য বে, আল্লাহ তাহার রাসৃলের সংণে কৃত ওয়াদা পুরণ করিয়াছে এবং তাহাকে সাহায্য ও শক্তি দান করিয়া সত্য দীন্নে বাগ্গ সমুন্নত করিয়াছেন আার কাফির গোষ্ঠীকে করিয়াছেন অপমানিত। আল্লাহ পরক্রমশানী প্রজ্ঞাময়।

##  

১২৩. आাকাশ মভ্লী ও পথিবীর অদৃশ্য বিষল্যের জ্ঞান জাল্লাহর এবং ঢাহারই নিকট সমস্ত কিছ্র প্রত্যানীত হইবে। সুত্রাং ঢাঁহার ইবাদত কর এবং "তাহার উপর নির্ভর কর। ঢোমরা যাহা কর সে সষ্ধক্ধে তোমার थ্রতিপানক অনবাহিত নহেন।

তাফসীর ः এইখানে আল্লাহ ত'আালা ঘোষণা দিতেছেন বে, তিনি আকাশ মড্লী ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয্যের জ্ঞান রাখেন এবং এবদিন তাহারই নিকট সম্ঠ কিছू প্রত্তানীত হইবে আর হিসাবের দিন প্রত্যেককে তিনি নিজ নিজ আমলের প্রতিফন দিবেন। সুতরাং সৃধ্টি এবং বিধান সবই ঢাঁহার। তাই আল্লাহ ত'আলা প্রত্যেককে তাঁহার ইবাদত কর্রিবার ও ঢাহার ঊপর নির্ভর করিবার আাঁদশ দিয়াছেন। কারণ ভে তাহার উপর নির্ভর করে ও তাঁহার অভিমুখী হয় তিনি তাহার জন্য যথেষ্ঠ হইয়া যান।
 করে তাহাদ্রর কোন বিষয়ীই তোমার প্রতিপালকের কাছে গোপন নাই। তিনি তাহাদের প্রতিটি আচ্রণ ও উচ্চারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি উशার পূর্ণ প্রতিফ্ন দিবেন জার তোমকের ও তোমার দল-বলকে উভয় জগতেই সাহায্য করিবেন।

ইবุন জরীর (র) হযরত কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, কা‘ব (রা) বলেন, তাওরাতের শেষ কথা আর সূরা হূদের শেষ কথা একই কথা।

## সূরা উউসুফ

মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকূ


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
অত্র সূরার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইইয়াছে ছা’লবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ, সালাম ইবনে সালাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এবং তাকে সুলাইম ‘আল-মাদায়েনী’ও বলা হইইয়া থাকে। তিনি উবাই ইবনে কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের গোলামদেরকে সূরা ইউসুফ শিক্ষা দিবে। যে মুসলমান উহা নিজে পড়িবে কিংবা নিজের পরিবারভুক্ত লোকদিগকে শিক্ষা দিবে কিংবা তাহার অধীনস্থদিগকে শিক্ষা দিবে আল্লাহ তাআলা তাহার মৃত্যু কষ্ট সহজ করিয়া দিবেন আর তাহাকে এত শক্তি দান করিবেন যে সে কোন মুসলমানদের প্রতি হিংসা করিবে না। কিন্তু হাদীসটির সনদ অতি দুর্বল। হাফিয ইবনে আসাকির (র) কাসিম ইবনে হাকাম (র)....তিনি উবাই ইবনে কা’ব (র) ইইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন কিন্তু সকল সূত্রেই হাদীসটি মুনকার।

ইমাম বায়হাকী (র) দালায়েল গ্গন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহূদীদের একটি দল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই সূরাটি পাঠ করিতে শনিতে পাইল তখন তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল। কারণ তাহাদের তাওরাতেও ঘটনাটি তদ্রপই সন্নিবেশিত ছিল।

১. আলিফ-লাম-রা এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ্।
২. ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন যাহাতে ত্েেমরা বুঝিতে পার।
৩. আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি এ ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া যদিও ইহার পৃর্বে ঢুমি ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর : সুরা বাক্দারার ওরুতে মুকাত্তা‘আত হরুফ সশ্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অতএব এথানে আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই।


 তোমরা বুঝিতে পার" কারণ আরবী ভাষা একটি পরিপূর্ণ ৫ প্রশস্ত ভাষা। উদ্দেশ্যকে পুরাপুরিভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে সক্ষম। এই কারণেই সর্বাধিক উন্তম গ্রন্থকে সর্বাধিক উত্তম ফিরিশতার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বাধিক উত্তমস্থানে সর্বাধিক উত্তম মাসে সর্বাধিক উত্তম রাসূলের প্রতি এই ভাষায় অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি সর্বদিক হইরে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই কারণেই আল্মাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছে আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরিতত এই কুরর্র্ন মারফত আপনার নিকট উত্তম ঘটনা পেশ করির়াছি।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে ইবনে জারীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)....হযরত ইবনে আব্dাস•(রা) হইতে বর্ণনা করেনএকদা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন উত্তম घটনা বর্ণনা করার জন্য অनুরোধ করিলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল الْقَصنص অপর এক সূG্রে আমর ইবনে কায়েস (র) হইতে মুরসালকূপে হাদীসটি বর্ণিত। ইবনে জাবির (র) আরো রেওয়ায়েত করেন মুহাম্মদ ইবন সায়ীদ আলকত্তান (র).... হयরত সা’দ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ কুরআন অবতীর্ণ ইইতে থাকে। আর রাসূলুল্মাহ (সা) উহা তেলাওয়াত করিতে থাকেন কিন্তু একবার সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে কোন ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর

 থাকেন অতঃপর তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা) অন্য কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন।
 ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়েব সূত্রে আমর ইবনে মুহাম্মদ আলকরশী আলমুনকরী হইতে

হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর (র) স্বীয় সূত্র মসউদী (র) হইতে তিনি আওন ইবন আদ্দুল্নাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন—এ্রকাার সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত অস্গিরতা বোধ করিলেন, তখন তাহারা বলিলেন হে আল্gাহর রাসূল! आপনি আমাদিগকে কিছ্
 পুনরায় অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং বলিলেলেন হে আল্লাহ রাসূল! হাদীস অপেক্মা উর্ধ্রের


 ঊত্তম হাদীস অবতীণ হইল, তাহারা কাহিনীর কামনা করিলেেন, অতঃপর উত্তম কাহিনী অবতীর্ণ হইন:

এখানে পবিত্র কুরআননে প্রশংসা করা হইয়াছছ। এবং কুরআানের প্রশংংসার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট, তবুও এখানে মুসনাদে ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা সংগত বলিয়া মনে হইত্তে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওাইহহ ইবনে নু’মন (র)....জাবের ইবনে আবদুন্না (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর ইবনুন খাত্তাব (রা) কোন আহনে কিতাব হইতে একখানি কিতাব লইয়া নবী করীম (সা) এর নিকট आসিলেন এবং তাহার নিকট উহা পড়িয়া ভন্যাইতে লাগিলেন। রাবী বলেন, উহা ऊনিয়া তিনি ক্রোধাবিত হইয়া বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি ইহাতে লিধ হইয়া ভ্রান্ত হইতে চাও? সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ আমি তোমদের নিকট অত্ত্ত উজ্জ্বল দ্বীন নইয়া आসিয়াছি। তোমরা আহলে কিতাবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ হইতে পারে তাহারা সত্য কথা বলিবে আর তোমরা উহাকে অস্বীকার করিরে। কিংবা তাহারা কোন বাতিল কथা বলিবে আর তোমরা উহা সত্য মনে করিবে। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকিতেন তবে তাহার পক্ষ ও আমার অনুসরণ করা ব্যতিত কোন উপায় ছিন না।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আা্ুর রায়্যাক (র)....আবদুল্নাহ ইবন সাবেত (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হযরত ঊমর (রা) নবী (সা) নিকট आসিয়া বলিলেন ইয়া রাসূনूন্নাহ! একবার কোরাইযা গোর্রীয় আমার এক বঙ্ধু তাওরাত হইতে কিছু ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট কথা আমাকে লিথিয়া দিয়াছ্ন, আমি কি উহা আপনার নিকট পেশ করিব? র্যাবী বলেন এই কथা শ্রবণ কর্যিয়া নবী করীম (সা) এর মুখমভল বিবর্ণ ইইয়া গেল। আদ্মুল্না ইবনে সাবেত (রা) বলেন তথন আমি তাহাকে বলিলাম হে উমর! आপ্পনি কি রাসূনূন্মাহ (সা)-এর মুখমভুনীর প্রতি দেখিতেছেন না বে তাহার

কাशী:-8०(3)

মুখমভ্ডী কি র্রপ বিবর্ণ হইয়াছছ? তথন উমর (রা) বলিােেন, আমরা আল্লাহর প্রতি প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে ও হযরত মুহাম্ (সা)-এর প্রতি রাসূন হিসাবে সত্তুষ্ট আছি। রাবী বলেন, অতঃপর রসুলূন্মাহ (সা)-এর মুখের মলিনতা দূর হইয়া গেল। এবং তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাত্ত মুহাম্মদের জীবন यদি মূসা (আा) তোমাদের মধ্যে বর্তমান थাাকিতেন এবং তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে ভ্রান্ত ইইয়া যাইতে। উম্মতসমূহের মধ্যে তোমরাই আমার উশ্মত আর নবীগণের মধ্যে আমি তোমাদের নবী। হাফ্যি আবূ ইয়ালা মুলেনী (র) বলেন আবুল গাফ্ফার ইবনে আদুল্নাহ ইবনে যুবাইর (র)....খালিদ ইবনে ঊরফুত (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট বসিয়াছিনাম এমন সময় সূস নামক স্থানের অধিবাসী আদ্দুল ক<্রেস গো|্রীয় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল। তিনি লোকট্টিকে জিঅ্ঞাসা কর্রিলেন তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক? সে বলিন জী रोँ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সৃস নামক স্থানে বসবাস কর? সে বলিन জী হা, তথन তিনি তাহাকে একটি বর্শা ঘ্রা আघাত করিলেন, রাবী বলেন, তথन লোকটি বলিল आমার অপরাধ কি? হে আমীর্रু মুমিনীন? তিনি বলিলেন তুমি বস সে বসিয়া পড়িল, তখन তিনি এই আয়াত পড়িলেন -


হযরত উমর আয়াত্ছনি তিন বার পড়িলেন এবং তাহাকে তিনবার আফাত করিলেন, তখन সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, ছে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি? তখन তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত দান্নিয়ালের কিতাব লিথিয়াছ? लোকটি স্বীকার করিয়া বলিল, আপনি বে নির্দেশ দিবেন आমি তাহা পালন করিব। তিনি বলিলেন, यাও গরম পানি ও সাদা উল দ্বারা উহা মিটাইয়া দাও। অতঃপর উহা তুমি না নিজে পড়িবে আর না অন্য কাহাকেও পড়াইবে। यদি আমার নিকট এই সংবাদ आসিয়া পৌছে বে ঢুমি উহা নিজে পড় এবং অন্য লোককেও পড়াও তবে তোমাকে आমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করিব। অতঃপর তিনি जহাকে বলিলেন, ঢুমি বস সে णাহার সশ্মুথে বসিয়া পড়িন। তখন তিনি বসিলেন একবার आমি আহলে কিতাব থেকে একখানি কিতাব লিখিয়া চামড়ায় পুরিয়া রাসূন (সা)-এর নিকট লইয়া आসিলাম রাসূনूন্নাহ (স.) উহা দেথিয়া বনিলেন, হে উমর! তোমার হাতে কি? রাবী বলেন, তখन হযরতত উমর বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা একখানি কিতাব ইহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে এই উদেব্যেই আমি লিথিয়াছি। ইহা শ্রবণ কৃরিয়া তিনি

এতই ক্রোধাহ্তিত হইলেন বে তাহার মুঘমড়নী নাল হইয়া উঠিন। অতঃপর সানাতের জামাআত অনুষ্ঠিত হইবে বনিয়া যোষণা করা হইন। আনসারগণ বলিলেন, রাসূন্ন্नাহ (সা-কে কেহ নিশ্য় রাপাব্তিত করিয়াঢছ অতএব তাহারা অন্ত্রধারণ করিলেন। এবং মিম্বরের নিকট একত্রিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ তথন বলিলেন, হে লোক সকন! আমাকে

 করিয়াছি তোমরা নিজেরাও বিज্রান্ত হইবে না আর বিভ্রান্তকারীরা যেন তোমাদিগকে বিল্রান্ত করিতে না পারে সেদিকে সতক্ক-দৃট্টি রাখিবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তখन আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম প্রতিপালক হিসাবে আब्नाহর প্রতি, দ্ঘীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর রাসূনুল্মাহ (সা) মিম্বর হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইবনে আবূ হাতিম (রা) আদ্লর রহমান ইবনে ইসহাক (র)-এর সূচ্রে সংক্ষিত্তাবে হাদীসাট বর্ণনা করিয়াছেন, তবে এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বন। আবুর রহহান ইবনে ইসহাক আবূ শায়বা ওয়াসেতী বলে পরিচিত। হাদীস বিশারদগণ তাহাকে ও তাহার শায়খকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। তাফস্সীর গ্থ হ্থকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আদ্দুর রহমান ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতের সাক্ষী হিসাবে অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাকিয जাবূ বকর আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈনী (র) বনেন, হাসান ইবনে সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত.... তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফাইর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফ্তকানে তিনি হিমস হইতে কিছ্ম লোক ডাকিয়া পাঠাইলেন, ঢাহাদের মধ্যে দুইজন লোক এমনও ছিল याহারা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে কিছ্ম কथা निথিয়া এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সাথে লইয়া आসিয়াছিন বে यদি হयরতত উমর (রা) তাহাদিগকে অনুমতি দান করেন তবে এই ধরনের আরো কথা তাহারা উহার সহিত সংত্যোগ করিবে নতুবা উহা নিক্ষেপ করিয়া দিবে। এখানে আসিয়া তাহারা বলিল, হে আমীরুল মু‘মিনীন। আমরা ইয়াহূদীদের নিকট ইইতে এমন কিছ্ কথা ఆনিতে পাইয়াছি যে তাহা খনিলে আমাদের লোম খাড়া হইয়া যায়, আমরা কি তাহাদের নিকট ইইতে উহা লিখিয়া লইতে পারি? তথन তিনি বनिঢেন সষ্ভবত তোমরা উহার কিছু লিখিয়া आনিয়াছি। শুন আমি তোমাদিগকে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি, একদা आমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর জীবিতাবস্থায় খায়বারে গিয়াছিনাম। তथায় এক ইয়াহ্দীর সহিত সাক্ষাত घটিবার পর তাহার কিছু কথা আমার খুব ভান লাগিল। তথন আমি তাহাকে বনিলাম তোমার কিছু

কথা কিं আমাকে লিখিয়া দিবে? সে বলিল হাঁ, অতঃপর আমি এক টুকরা চামড়া লইয়া আসিলাম, এবং সে উহাতে লিখিতে লরু করিল। লেখা সম্পূর্ণ হইলে আমি উহা লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্নাহ (সা) কে এ সম্পর্কে অবগত করিলাম। তিনি আমাকে উহা লইয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন, আমি আনন্দিত হইয়া চলিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিলাম সষ্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পছন্দনীয় জিনিস আমি লইয়া আসিয়াছি। যখন উহা আনিয়া হাযির করিলাম•তখন তিনি আমাকে বলিতলেন বস, এবং উহা পাঠ কর। অতঃপর কিছুক্ষণ আমি উহা পড়িয়া তাঁহার চেহারার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আমি আর একটি অক্ষরও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না এবং ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া গেলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমার সেই লিখিত কপিটি উঠাইয়া নিলেন এবং উহহার একটি একটি অক্ষর মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এবং তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন সাবধান। তাহাদের কোন কথা মানিবে না, তাহারা নিজেরা তো জ্ররাহীর অতিগহ্নরে পতিত হইয়াছে আর অন্যদিগকেও বিভ্রান্ত করিতেছে। অতএব তিনি আমার লিখিত কপির একটি অক্ষরও অবশিষ্ট রাখিলেন না। হযরত উমর (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন যদি তুমি তাহাদের কোন কথা লিখিতে তবে তোমাকে দৃষ্ঠান্তমূলক শাস্তি দিতাম। এইকথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিল, আমরা কখনো তাহাদের একটি অক্ষরও লিখিব না। অতঃপর তাহারা বাহিরে আসিয়াই তাহাদের লিখিত কপিটি মাটির গর্তে গাড়িয়া দিল। হ্যরত সাওরী (র) জাবের ইবনে ইয়াयীদ আলজুফী (র)....হयরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে অনুক্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ও ‘সারাসীল’-এর মধ্যে আবূ কিলাবাহ-এর সূত্রে হযরত উমর (রা) হইতে অনুক্রপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

8. স্বরণ কর ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিন হে আমার পিতা, আমি একাদশ নক্ষত্র সূর্य এবং চন্দ্রকে দেথিয়াছি—দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।

তাফ্সীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিত্ছেন, হে সুহাম্মদ! আপন়ি আপনার কওমকে ইউসুফ (আ)-এর সেই

ঘটনা ওুনাইয়া দিন যখন তিনি তাহার পিতাকে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যের সিজদা করিবার ঘট্না বলিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর পিতা হইলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আক্দুস সামাদ (র)....ইবনে উমর (রা) ইইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন করীম ইবন করীম ইবনে করীম ইবনে করীম, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আদ্দুল্মাহ ইবৃন্ন মুহাশ্মদ (র) হইতে ত্তিনি আব্দুস সামাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী আরো বলেন, মুহাম্মদ....(র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা ইইন কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সন্ড্রান্ত! তিনি বলিলেন, সেইব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সন্ত্রান্ত বে সর্বাধিক পরহেযগার। তাহারা বলিলেন, আমদের প্রশ্ন ইহা নয়। তিনি বলিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর একজন নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনিও আল্লাহর আর এক নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনি ছিলেন অর্থাৎ খলীলুল্নাহ হযরত ইবরাইীম (আ)-এর পুত্র। তখন তাহারা বলিলেন আমরা এই সম্পর্কেও প্রশ্ন করিতেছি না। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, তবে কি তোমরা আরবের বিভিন্ন গোত্রসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ? তাহারা বলিল জী হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, ওন, যাহারা জাহেনী যুগে শরীফ ও ভদ্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরেও তাহারা শরীফ ও উত্তম यদি তাহারা ইসলামের সঠিক জ্ঞানলাভ করে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ উসামাহ (র) উবাইদুল্নাহ (র) হইতে এই হাদীসের অনুকরণে রেওয়াতে করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন ওইী হইয়া থাকে। তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে এগারটি নকত্র দ্বারা ইউসুফ (অ)-এর এগার ভাইকে বুঝান হইয়াছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা তাহার পিতামাতাকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহ्হাক, সুফিয়ান সওরী ও আদ্দুর রহমান ইবনে যাত্যেদ ইবনে আসলাম (র) হইতে ইহা বর্ণিত। স্বপ্ন দেখিবার চল্লিশ বছর পর হ্যরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, আশি বছর পর। যখন তাঁহার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল এবং তাঁহার এগার ভাই তাহার সম্মুvে সিজদায় পড়িয়াছিল।

অর্থাৎ— ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাঁহার সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং তিনি বলিলেন, আব্বা! ইহাই হইল আমার পৃর্বের স্বপ্নের তাবীর আল্নাহ উহা সত্য

কন্রিয়া দেখাইয়ছ্ন। ইমাম আবূ জা’ক্র ইবনে জারীর (র) বলেন, আাী ইব্নে সায়ীদ আলকিন্দী (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণিত বে একবার বুছতানাহ নামক এক ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! (সা) ইউসুফ (আা) বে এগারটি নক্ষত্রকে তাহাকে সিজদা করিতে দেথিয়াছিলেন তাহার নাম বলুন, রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিছুண্ষণ নীরব রহিলেন এবং কোন জবাব দিলেন না। তখন জিবরীী (আ) অবতীর্ণ হইলেন এবং নক্ষত্রতলির নাম বলিয়া দিলেন, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া आনিয়া বলিলেন, আচ্श যদি আমি নক্ৰত্রఆলির নাম বলিতে পারি তবে কি তুমি ঈমান आসিবে? সে বলিন জী शा, তিনি বनिनেন নক্ষত্রতলির নাম ইইন, জিরয়ান ( यून काতिखाইन ( खानीक (

তখন ইয়াহূদী বলিল, হা, হা জাল্নাহর কসম, নক্ষ্ততলির নাম ইহাই। ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটিকে হাকাম ইবনে জাহীর হইতে সায়ীদ ইবনে মানসূর্রের সূত্রে দালাा্যেন গ্রণ্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফি্য আবূ ইয়ানা মুসেলী ও আবূ বকর আল বাজাজ (জ) তাহাদের মুসনাদসমমূহে ইবনে आবূ হাতিম ঢাহার তাফসীর্র বর্ণনা কর্রিয়াহূন। আবূ ইয়ালা তাহার চারজন শায়খ্থে মাধ্যমে হাদীসটি হাকাম ইবনে জহীরের সূত্র বর্ণনা কর্রিয়াছেন এবং কিছু অতিরিত্তও বর্ণনা করিয়াছ্ছে বে, রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন— ইউসুফ (আ) যখন স্বপ্ন দেখিলেন তখন তিনি উহা তাঁহার পিতা ইয়াকুব (অ)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি বনিলেন ইহা একটি স্বপ্ন। যাহা বাস্তবে পরিণত হইবে। সূর্य দ্রারা ঢাঁহার পিত ও চন্দ্র দ্বারা ঢাহার মাতাকে বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি কেবল হাকাম ইবনে জহীর বর্ণনা কর্রিয়াছ্ছে অন্যান্য ইমামণণ ইহাকে দूর্বন বলিয়াছ্ছেন এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্জন করিয়াছেন। জাওজানী বলেন, ইহা গ্রহণ্যাগ্য নয়।

## 

## 

৫. সে বनिল হে অামার পুর্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ্রাতাদিতের নিকট বর্ণনা করিও না; করিলে ঢাহার্গা তোমার বির্ক্ধ্ধে ষড়यत্র করিবে। শয়তান ঢো মানুষ্রের প্রকাশ্য শক্র্র।

তাফ্সীর ঃ হयরতত ইউসুফ (আা) হयরত ইয়াকুব (আা)-এর নিকট তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিলে তিনি তাহার স্বপ্নের তাবীর ইহাই বুঝিতে পারিয়াছ্লিেে বে, তাহার

ভ্রাতারা এক সময় তাঁহার সম্মূvে নত হইয়া যাইবে। সীমাতিরিক সম্মান প্রদর্শন করিবে। এমনকি তাহারা "হার সম্মানাথ্থে সম্মুথে সিজদায় পড়িয়া যাইবেন অতএব হयরত ইয়াকূব (অ) হयরত ইউসুফ (অা)-কে সত্ক করিয়া দিলেন বে তিনি যেন তাহার স্বপ্ন তাহার ভাইদের নিকট বর্ণনা না করেন। ঢাহা হইলে তাহারা হিংসার বশিভূত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেনিবার ষড়্ব্ত্রে লিপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণেই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বনলেন,
 তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না তাহা হইলে তাহারা তোমার বির্তুদ্ধে গোপন ষড়यत্র করিবে। জনাব রাসূলুল্মাহ (স) হইতেও অনুর্রপ কथা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, তোমাদের কেহ যদি কোন ভান স্বপ্ন দেথে তাহা হইলে সে তাহা অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে পারে আর যদি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে পাশ বদল করিয়া শয়ন করিবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে। এবং উহার অকন্যাণ হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। আর কাহার নিকট উহা বর্ণনা করিবে না। এইর্গপ করিলে সেই স্বপ্ন তাহার কোন ফতি করিবে না। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যের রেওয়ায়েতে বর্ণিত, নবী করীী (স) ইরশাদ করিয়াছেন- যতক্ষণ স্বপ্নের কোন তাবীর না করা হয় ততক্ষণ তাহা পাথীর পায়ের উপর থাকে অর্থাৎ উহা বাত্তবায়ন হয় না। অতঃপ্র যখন তাবীর করা হয় তখন উহা বাষ্তবে পরিণত হয়। ইহা হইতে এই কথা বুঝা যায় বে, যতত্ষণ পর্যন্ত কোন নিয়ামত নিজ হইতে প্রকাশ না পায় উহা গোপন রাখা উচিৎ। হাদীলে বর্ণিত, তোমাদের প্রয়োজনসমূহ গোপন রাখিয়া উহা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য অ্ণ কর। কেননা প্রত্যেক নিয়ামতের হিংসুক্র রয়েছে।
৬. এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত কর্রিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। তোমার প্রতি ও ইয়াকৃব্বের পর্রিবান্-পরিজনের প্রতি णাঁহার जনুগ্থহ পৃর্ণ কর্রিবেন বেvাবে তিনি ইহা পৃর্বে পৃর্ণ কর্নিয়াহিলেন তোমার্র পিত্ পুরুষ ইবরাহীম. ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফ্সীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আা) বে মর্যাদা লাত করিবেন সে সস্পর্কে তাহাকে অবগত করিতেছেন যে যেমন আল্ধাহ তাআআনা তোমাকে

স্বপ্ন বোগে নক্ষজ্রসমূহ ও চন্দ্র সূর্यকে সিজদা করিতে দেখাইয়াছেন অনুর্রপভাবে নবুয়তের মাধ্যমে তোমাকে মর্যাদা দান করিবেন।
 তাফস্গীরকার বলেন, आর তোমাকে স্বপ্নের তাবীর শিষ্ষা দিবেন। जর্থাৎ তোমাকে রাসূল বানাইয়া ও তোমার নিকট ওহী অবতীর্ণ কর্য়া আল্gাহ তাহার

 ইসছক্কের প্রতি ওইী অবতীণ করিয়া এবং তাহাদিগকে নবী বানাইয়া পরিপূণ্ণ নিয়ামত দান করিয়াছ্ন। তোমাকেও ज্দ্রপ নব্য়ত দান করিবেন।" তোমার প্রতিপানক এই কথা ভান ভাবেই জানেন বে নবুয়তের বোগ্য ব্যক্তি কে?

# (1.)  

৭. ইউসুফ এবং ঢাহার ভ্রাতাদিগের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন রহिয়াছ্।
৮. স্মরণ কর উহারা বলিয়াছিল জামাদিগের পিতার নিকট ইউসুফ ও তাহার লাতাই আমাদিগের অপেক্ম অধিক थ্রিয় অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদিগের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রাব্তিতে আছেন।
৯. ইউসুফকে হত্যা কর। অথবা তাহাকে কোন স্থানে ঝেলিয়া আস, ফলে তোমাদিছের পিতার দৃষ্টি ত্রু তোমাদিগকেই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে।

১০．উহাদিগের্র মধ্য্য একজন বলিল ইউসুফ্কে হত্যা করিও না এবং তোমরা यদি কিছু করিতে চাও ঢাহাকে কোন গভীর কৃপে নিক্ষে কর যাब্রীদনের কেহ তাহাকে ঢুলিয়া লইয়া যাইবে।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ্রের মাধ্যম আল্লাহ ত＇আলা ইরশশাদ করিয়াছেন यে，প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ ও তাহাদের ভাইদের ঘনটায় প্রশ্কারীদদর জন্য অনেক উみদেশ আছে। তাহাদের ঘটনা বাস্তবিক একটি বিশ্ময়কন ঘটনা
 ও তাহার আপন ভাই বিন্য়ামীন আমাদের পিতার নিকট আমাদের তুলনায় অধিক आদরের
 ？

প্রকাশ থাকে বে হ্যরত ইউসুফ（আ）－এর ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এই আয়াতের বর্ণনা উংগি দ্বারা ঢো ইহা বুঝা যায় সে তাহারা নবী হিলেন না। অবশ্য কেহ কেহ এই কথ্থ বনেন，এই ঘটনার পর তাহারা নবুয়ত প্রাণ্ত ইইয়াছিলেন। কিন্ুু ইহাও প্রমাণ সাপেক্ক। যাহারা ঢাহাদের নবী হওয়ার কথা बनिन，তाशরा
 আয়াতের মধ্যে أَسْبُ শব্দ দ্বারা তাহারা হयরত ইউসুফ（অ）এর ভ্রাতাগণের নবী इওয়াকে প্রমাণিত করেন। অথচ বনী ইসরাঈলের বিভ্ন্ন গো｜্রকে＇íh＇آ＂（আসবাত）
 বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত＂
 সংক্ষিপ্তাবে এই কथা ইরশাদ করিয়াছেন বে সেই সমষ্ঠ طَبَبَّ（গোত্রসমূহ）এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছ্লি যদিও সে সমস্ত গোত্রসমূহ হযরত ইউসুফ（আ）－এর

筷

কাशীর－8د（ら）

অথবা অজানা কোন এক গভীর কৃপে তাহাকে নিক্ষেপ কর তাহা হইলেই পিতার প্রিতি ও স্নেহ কেবল তোমরাই লাভ করতে সক্ষ হ হইবে। এবং তাহার পর তোমরা তোমাদের পাপের তওবা করিয়া ভাল লোক্ক হইয়া যাইবে।焐
 এত চরমে পৌছান উচিৎ হইবে না। হযরত কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন এই ব্যক্তি ছিল তাহার বড় ভাই যাহার নাম ছিল রুবেন। সুদ্দী বলেন, তাহার নাম ছিল "ইয়াহ্যা" এবং মুজাহিদ (র)-এর মতে তাহার নাম ছিল "শমউন"

বন্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল না কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাহার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াই ছাড়িতেন। অর্থাৎ তাহাকেহ নবুয়ত দান ও মিসরের শাস়নকর্তা নিযুক্ত করা। অতএব রুবেল-এর পরামশ্শে তাহারা তাহাদের প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিল। রুবেল যে পরামর্শ দিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-কে কোন অজানা জগলের কৃপের নীচে নিক্ষেপ করা। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কূপটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কূপ। পথিক তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাঁইবে। এবং তোমরা তাহার থেকে, মুক্তি লাভ
 তোমরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি করিতেই চাও তবে ইহাই তোমাদের করণীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা অত্যন্ত জঘন্য কাজের পদক্ষেপ প্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ আপ্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করা পিতার নাফরমানী করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া নিষ্পাপ কচি বাচ্চার প্রতি এবং বৃদ্ধের প্রতি অবিচার করা—হকদার ব্যক্তির হক নষ্ট করা ও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা। স্বীয় পিতাকে দুঃখ দেওয়া ও বৃদ্ধ বয়সে তাহার প্রিয় সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া কচি কোমল বাচাকে যখন তাহর পিতার স্নেহ মমতার সর্বাধিক প্রয়োজন তখনই তাহার পিতাকে স্নেহ ইইতে তাহাকে বঞ্চিত করার ন্যায় জघন্য অপরাধে তাহারা জড়িত হইয়াছিল। 'আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন’ কারণ তাহারা বড়ই মারাশ্মক অপরাধ করিয়াছিল। সালামাহ ইবনে ফযলন (র)-এর সৃত্রে আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## oo

## 

د১. উহারা বলিন হে আমাদিগের পিতা! ইউসুফ্রে ব্যাপারে জাপনি জামাদিগকে বিশ্বাস কর্রিতেছেন না কেন? यদিও आমরা তাহার తভাকাওকী।
১২. আপনি आগামিকন্য ঢাহাকে আমাদিগের্ন সজ্গে প্রেণ ক弓্নন সে ফলনমূল খাইবে ও খেনাখুনা কর্রিবে আমরা তাহান্র রক্কণাবেকণ কর্রিব।

ঢাক্সীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর বড় ভাই-এর পরামর্শে তাহারা সকলেই এই ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করিন বে, হযরুত ইউসুফ (আ)কে লইয়া একটি অনাবাদ কূপে নিক্ষেপ করিবে। তাহাদ্রে এই সিদ্গান্তের পর পিতকে ধ্োকা দিয়া এবং হযরত ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহাকে এই বিপদ্দ নিক্ষেপ করিবার জন্য সকনেই ঐ্ৰক্যমত পোষণ করিন অতঃপর তাহারা পিতার নিকট আসিয়া বনিল
 দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলিয়া ছিন। তাহাদের অন্তরে ছিন গভীর যড়্যत्र কারণ ইউসুফ (আ)-কে ভালবাসার কারণণই তাহার প্রতি তাহারা হিংসা পোষণ করিত। তাহারা বলিল এথানে আয়াতের অর্থ হইন, সে দৌড়াদhৗড়ি করিবে ও জানন্দ উৎফুল্ন করিবে। হযরত কাতাদাহ, याহ्হাক সুদ্দী ও অনান্য তাফসীর্রকারগণও অনুর্রপ ব্যাখ্যা দান করিতেছেন।
 शাকुन।



## o (1\&)

১৩. সে বनिল, ইश आমাকে কষ্ঠ দিবে বে ঢোমরা जাহাকে লইয়া যাইবে এবং অামি आশংকা করি ঢোমরা তাহার প্রতি অমন্নোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে।
38. উহারা বলিল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সজ্ছেও यদি নেকড়ে বাঘ তাহাক্কে খাইয়া কেলেে তবে ঢো আামরা কত্গিষ্তই হইব।

তাফসীর ঃ আল্ধাহ ত'‘অালা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাষ্যমে ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আা)-এর ভ্রাতাণণ যখন তাহাদের পিতা হযরুত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট হযরতত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের সহিত মাঠে যাইবার জন্য পাঠাইতে
 তাহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দূরে রাখিবে এসময়টি আমার পক্ষ বড় কষ্ঠকর হইবে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি এই ভানবাসার কারণ হইল তিনি হযরত ইউসুফ্ের মুখমভ্ডে নবুওয়াতের নৃর প্রত্ক্ষ করিতেছিছেন এবং তাহার পবিত্র ও উত্তম আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি মুঞ্ধ ছিলেন। আল্লাহ রহমত ও সানাম তাহাদের প্রতি বর্ষিত इউক।
 তীর নিক্ষেপ ও পশ্টারণে ব্যস্ত থাকিবে লেইযুহুর্তে নেকড়ে আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেনিবে। जথচ তোমরা উशা জানিতেই পারিবে না। হায়। তাহারা হযরতত ইয়াকূব (অ)-এর মুখ হইতে এই কথাটি ওজর হিসাবে পাইয়া বসিল। তাহারা তখনই বলিল आব্বা! আপনি ভানই চিত্তা করিয়াছেন। আমরা এতবড় একটি শক্তিশানী দল থাকাবস্शায় यদি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা ইইলে তো আমরা সকনেই অপদার্থ প্রমাণিত হইব ও ক্ত্পিস্ত হইব।

##  

১৫. অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেন এবং ঢাহাক্ক গউীরকৃপে নিক্ষে করিতে একমত হইল, এমতাবস্থায় আমি ঢাহাকে জানাইয়া দিলাম, ঢুমি উহাদিগকে উহাদিগের এই কর্মের কথ্া অবশ্যই বলিয়া দিবে উহারা তোমাকে চिनिषে ना।

जাফসীী ঃ আাল্লাহ ত'আলা ইরশাদ কর্রেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর জ্রাতাগণ তাহাদের পিতাকে বুঝাইয়া রাযী কর্রিয়া লইল এবং তাহাকে লইয়া তাহারা জभলের দিকে রওয়ানা হইর। জগ্গে গিয়া তাহারা সকলেই এই কথার প্রতি ঐক্যমত পোষণ করিল বে ইউসুক্টকে তাহারা একটি অনাবাদ গটীর কৃপের নিচে নিক্ষেপ করিবেবে। অথচ তাহারা তাহাদদর পিতার নিকট এইকথা বলিয়াই তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, বে তাহারা তাহাকে আদর করিবেবে যত্ন করিবে এবং তাহাক সর্বপ্রকান জারাম্মে সহিত রাখিবে

এবং আমাদদর সহিত আনন্দ উফফুল্লের সহিত সময় কাটাবে। হযরত ইয়াক্বব (আ) • যथন তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাহাকে বুকে জড়াইয়া তাহার মूমা খাইয়া দু"আ কর্যিয়া বিদায় দিলেন। আল্লামা সুদ্দী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, পিতার দৃहि হইতে দূর্রে যাওয়ার সাথথ সাথথই তাহারা গাদারী করিতে তুু করিল তাহারা তাহাকে গালাগানী কর্রিতে লাগিল এবং বিত্নিতাবে তাহাকে .কষ্ট দিতে লাগিল এমনকি তাহারা তাহাকে শার্রীরিক আঘাত করিতেও বিরত থাকিন না। অতঃপ্র যখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) কে লইয়া কূপের নিকট আসিল তখন তাহারা তাহাকে রশি দ্বারা বাধ্যিয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে চাহিন। তিনি একের পর একজনকে ধরিয়া जনুন্রহ ভিক্ষ চাহিতে নাগিলেন কিন্ুু जাগ্যের কি পরিহাস, সকলেই ধাকা দিয়া ও মারপিট কর্রিয়া তাড়াইয়া দিতে নাগিল। তিনি নিরাশ হইয়া গেলেন। তখন সকনে মিলিয়া একটি শক্ত রশি দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া কূপের মধ্যে ছাড়িয়া দিল তিনি হাতের সাহায্যো কুপের এক পাশ ধরিয়া বসিলে তাহারা আদুন দ্ঘারা মারিতে মারিতে তাহার হাত ছুটইয়া দিল। অতঃপর তিনি যখন কুপের অখভাগে প্ৗৗছুলেন তখন তাহারা রশি কাটিয়া দিল। ফনে তিনি কৃপের তনদেশে পৌছুলেন। তথায় একটি পাথর ছিন তিনি সেই পাথররর ওপর দাড়াইয়া গেলেন। আল্লাহ ত'আানা এই কঠিন বিপদকানে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সাব্ত্বনা দেয়ার জন্য তাহার নিকট অহী পাঠাইলেন। ইরশাদ ইইয়াছে
 শান্ত হও বিচলিত ইইওনা। অচিরেইই আল্লাহ তোমার সাহায্য করিবেন এবং তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর্রিবেন এবং তোমার ভ্রাতারা যাহা কিছু করিয়াছে উহা সস্পর্কে তাহাদিগকে এমনভাবে জনাইয়া দিবে বে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। হ্যরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংণে বলেন, তাহারা এই ఆইী সশ্পক্ক কিছু জানিতে পার্রিবে না। হযরত ইবনে আা্মাস (রা) বনেন, তোমার সহিত তাহারা দুর্ব্যবহার কর্রিয়া এই সস্পক্কে पুমি তাহাদিগকে জানাইবে অথব তাহারা তোমাকে চিনিতে পরিবে না। হযরত ইবনে জারীর (র) বলেন, হার্রে (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেনে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল তখন তিনিতো তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কিন্ুু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রাবী বনেন তখন তিনি একটি পেয়ালা আনিয়া ঢাঁার হাতের ওপর রাখিয়া আাুুলী দ্বারা একটা টোকা দিলেন পেয়ানায় শব্দ ইইতেই তিনি বলিলেন এই দেখ পেয়ালা যেন

কি বলিতেছে। তোমাদের নাকি একজন সত ভ্রাত ছিল যাহার নাম ছিন ইউসুফ। তোমরা তাহাকে তাহার পিতার নিকট ইইতে নইয়া গিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছ। অতঃপর পুনরায় উহাতে টোকা দিলেন এবং কিছ্মক্ণ উহাতে কান লাগাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন দেখ, পেয়ারাটি এখন বনিতেছে বে তোমরা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখাইয়া তাহার পিতার নিকট গিয়া এই কথা বনিয়াছিলে বে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ঝেলিয়াছে। এই কথা ণনিয়া তাহারা বিচনিত হইন এবং তাহারা পরস্পর বनिতে লাগিন হায়, পেয়ালাঢি ঢো তোমাদের সমম্ত গোপন সংবাদ বনিয়া দিয়াছে। হযরতত ইবনে জাব্বাস (র) বলেন, কৃপপর মধ্যে আল্নাহ তাআালা এই কথাই ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (অ) কে জানাইছেন বে তুমি তাহাদের যাবতীয় কর্মকাড সম্পর্কে জানাইয়া দিবে অথচ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।


## (iv) o o



১৬. উহারা রাব্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদিতের পিতার নিকট জাসিল।
১৭. উহারা বनিল হে আমাদিগের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিভোগিতা কর্রিতে ছিলাম এবং ইউসুফকে আামাদিগের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপ্র নেকড়ে বাঘ ঢাহাক্ খাইয়া ফেনিয়াছে, কিন্ুু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস কর্রিবে না যদিও জমর্木া সত্যবাদী।
১৮. উহারা ঢাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিন। সে বলিন 'না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াহে। সুতরাং পৃর্ণ ধौर्यই শ্রেয়, তোমরা यাহা বनिতেছে সে বিষয়ে একমাত্র জাল্লাহই আমার সাহাयग्रू।

ঢাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইর্রশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (অ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাকে কৃপের মধ্ব্য নিক্ষেপ করিবার পর রাতের অন্ধকারে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া ইউসুফ (অা)-কে বাঘে খাইয়া ফেনিয়াছে বলিয়া অনুতাপ ও অনুসূচনা করিতে লাগিল। এবং তাহারা এই বनिয়া ওজর করিতে बाগिन

 বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেনিয়াছে। হযরতত ইয়াকৃব (আ) এই কথারই আশংকা করিয়াছিলেন । বিপ্বাস করাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে কথা বলিয়াছ়িন যে আপনিতো আমাদhর কথা বিশ্পাসই করিবেন না যদি আমরা সত্য কথাও বনি তবুও আপনি আমাদের কথা বিপাস করিতে দ্বিধা করিবেন। আপনি যখন তরহতেেই একটি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্ু ঘটনাচ্র্রে তাহাই ঘট্যিয়াছে। অতএব এই পরিস্থিতে আপনি আমাদিগকে কোন মতেই বিশ্ধাস করিতে পার্রেন না। আর আপনি যদি আমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া ফেলেন তবে আপনাকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ घট্নাচি এতই আশ্রার্यজনক বে আม木াই বিশ্মিত বে घটনাটি কিক্জপে घটিয়া গেन। মিথ্যা রক্ত সাজাইয়া আনিয়াছিন। তাহাদের মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করিবার জনাই তাহারা এতসব যড়যন্ম্রমূক কথাবার্ত বनিয়াছিন।

মুজাহিদ সুদ্দ (র) ও অन্যান্য তাফসীরকারণণ বর্ণনা করেন বে, তাহারা একটি বকরির বাচ্চা ধরিয়া যবাই করিয়া তাহার রক্ত ইউসুফ (অা)-এর জামায় মাখাইয়া आনিয়াছিল ইহ দ্ঘারা তাহারা ইহারই সাক্কী পেশ করিতে চাহিয়া ছিল। বে তাহাকে সত্সসত্যই নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেনিয়াছে এবং তাহার জামায় তাহার রক্ত লাগিয়াছে কিন্ুু রক্ত মাখিবার সময় তাহারা জামাটি ছিিড়িয়ে ফেনিতে ভুল করিয়াছে। অতএব তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর নিকট তাহাদের ধোকা ধরা পড়িয়া গেল। কিন্মু জাল্নাহ্, নবী উহা হজম করিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় কিছू না বলিनেও তাহারা বুঝিতে পার্নিল ভে তাহাদের পিতা তাহাদের কথায় কোন আা্থ
 তোমাদের অন্তর একটি ক্থা গড়িয়া লইয়াছে। যাহা হোক আমি তোমাদের এই ব্যবহরে উত্তম そৈধ্ব্যারণ করিব যাবৎ না আল্লাহ্ তাহহার অনুগ্রহে এই বিপদ হইতে
 সাজাইয়াছ একমাত্র জাল্লাহ্ ত'অানই সে ব্যাপারে সাহায্যকারী। ইমাম সাওরী (র)

 জামাও ছিঁড়িয়া «েলিত। ইমাম শা'ধী হাসান এবং কাতাদাহ্ (র) অনুরূপ তাফ্সীর বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

মুজাহিদ (র) বনেন বিচলিত হয় না। হশাইম (র) হাব্বান ইবনে আবূ হাবলা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলিলেন, বে 乙̌র্বে কোন অভিযোগ থাকে না তাহাকে হাদীসটি মুরসাল। আবদুর রায়यকক (র) বলেন, ইমাম সাওরী (র) তাহার কোন সাथী ইইতে বর্ণনা করেন তিনটি জিনিস একত্রিত হইনে ঢাহাকে ধৈর্য ( তোমার বিপদ কাহার নিকট বর্ণনা কর্রিবে না স্বীয় অন্তররের বেদনা কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না এবং সাথে সাথে নিজেকে নির্দ্রেষ মনে করিবে না। ইমাম বুখারী (র) এখানে হযরত আয়য়শা (রা) এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন বে ঘটনায় ঢাঁহার প্রতি जপবাদ লাগান হইয়াছিন। তিনি তখন বলিয়াছিনেন আল্লাহ্র কসম, আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঠিক ঢদ্রপ যেমন হযরত ইউসুফ (অা)-এর পিত বলিয়াছিলেন,

অর্থাৎ এখন তো ধধর্ধ্যারণ করাই উত্তম আর তোমাদের ঐ সমন্ত মনগড়া কথার জন্য এক মাত্র আল্লাহূর নিকটই সাহাयা গ্রা্থনা করা যাইতে পারে।

#   

## 

১৯. এক যাত্রীদল অসিল, উহারা উহাদিগের পানিসংগ্রাহককে প্রেরণ করিল, সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিন ‘কী সুখবর! এ সে এক কিশোর! অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।
২০. এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্য-মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল ইহাতে নির্লোভ।

তাঙ্সীর ঃ হ হ্রত ইউসুফ (আ)-কে কৃপে নিকেপ্প করিবার পর ঢাহার সহিত কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, উপরোক আয়াতসমূহের মাধ্যমে সেই সস্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আবূ বক্র ইবৃন ‘াইয়াশ (র) বলেন, হ্যরত ইউসুফ (আ) সেই অন্ধকার কৃপে তিন দিন অবস্থান কর্রে। মুহম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ ঢাহাকে কৃপে নিক্ষেপ কর্রিবার পর কৃপের পার্শ্বিই তাহারা সারাদিন বসিয়া থাকে। হযরত ইউসুফ (জা) কি করেন কিংবা তাহার সহিত কি কি ঘটনা ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করাই তাহাদের উল্দেশ্য ছিন। অতঃপর আল্নাহ্ ত'আলা তথায় অকটি কাফেল্লা পাঠাইয়া দেন তাহারা তাহাদের ভিন্তিকে পানির জন্য পাঠাইন। সে যখন কৃপের নিকট আসিল এবং তাহার ডোন কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল তখন হযরত ইউসুফ (অা) তাহার রশি মयবুত কর্যিয়া ধরিয়া বসিল এবং পানির পরিবর্তে তিনিই বাহিরে আসিলেন। ভি尺্তি তাহাকে দেথিয়া আনন্দে চিককার করিয়া উঠন।।
 ব্যক্তির নাম; ভিস্তি তাহার নাম উচ্চারণ কর্রিয়াই চিৎকার করিয়াছিল। কিন্ু সুদ্টীর এই


 থाকে
 <্েনিয়া দিয়া ব্যের ও পেশ উভয়টট দেওয়া জায়েय আছে।
 পাইয়াছিন তাহারা তাহাকে পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল। যেন কাফেন্ার অবশিষ্ট লোক ঢাহার অংশিদারিত্বের দাবী না কর্য়য়া বসে। ঢাহারা কাফেনার অবশিষ্ট লোকদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইন বে তাহারা ছেনেট্টিকে কৃপের নিকটের লোকদের নিকট ইইতে থরীদ করিয়াছে। মুজাহিদ সুদী ও ইবনে জরীর (রা) এই ঢাফসীর করিয়াছেন। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এইর্রপ তাফসীর বর্ণনা কাছীর-8২(৫)

করিয়াছেন，इयরত ইউসুফ（আ）－এর ভ্রাতাগণ তাহার অবস্থা লুকাইয়া ছিন অর্থাৎ তাহাদের ভাই বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। আর ইউসুফ（আা）ও নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন যেন তাহার ভাইরা তাহাকে হত্যা না করিয়া দেয়। এবং তিনি বিক্রি ইইয়া যাওয়াকেই পছ্দ করিলেন। ভিস্তি চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে জানাইলে তাহারা অणि সামান্য মূन্যেই তহার নিকট বিক্র্য করিয়া দিল। আল্লাহ্ ত＇আলা ইউসুফ（আ）ভ্রাতাগণ ও তাহার খরীhদাররা যাহা কিছু করিতেছে লে সম্পর্কে খুব ভানভভবেই জানেন তিনি ইচ্ঘা করিলেে তাহাদের গোপন ভেদ প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন কিন্ুু এক বিরাট রহল্যের কারণণ তিনি এমন করেন নাই। ভা্যে যাহা ছিন তাহাই তিনি ঘটিতে দিলেন।

আল্লাহ্ ত＇আनা এই ঘটনা দ্বারা নবী করীম（সা）－কেও এক প্রকার সাত্ত্না দান করিয়াছেন，আপনার বংশীয় লোকেরা আপনাকে বে দুঃখ কষ্ঠ দিতেছে তাহা আমি দেখিতেছি আমি ইচ্ম করিনে তাহাদিগকে ধ্রংস করিয়া দিতে পারি কিন্ুু তুাহা আমি করিতেছি না। কারণ আমার সমস্ত কাজই রহস্যপৃপ্ণ। আমি তাহদিগকে ঢিন দিতেছি। সময় আসিলেই ঢাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দিয়া আপনাকেই বিজয়ী করিব যেমন

 （আ）－এর ভ্রাততরা তাহাকে অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। মুজাহিদ ও ইকর্木ামাহ্
 ইর্রশাদ করিয়াছেন ：
 অब्र মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিল（সূরা জ্বিন ২）। ঢাহাদের ইহাতে কোন লোডই ছিলনা। এমনকি যদি কাফেলার লোকেরা তাহাকে বিনা মূল্লেই চাহিত তাহা হইলে বিনামূন্যোই তাহারা বিক্র্য় করিয়া দিত। হयরত ইবনে আব্বাস（রা）মুজাহিদ ও যাহ्হাক（র） বনেন，か尸eñ এর সর্বনামটি ইউসুফ（আ）－এর ভাইদের প্রতি ফিরিয়াছে। হযরত
 মতটি অধিক গ্রহণবোগ্য। কারণ ভাইদিগকেই বুঝান হইয়াছে কাফের্লার লোকর্দিগকে নয়। কারণ কাফেলার লোকেরা তো তাহাক্ে পাইয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্যবসার পণ্য হিসাবে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল यদি তাহাদের ইউসুফ（আ）－এর প্রতি অনিহা



হইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, nén-এর অর্থ হারাম। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ যুলুম। কিন্তু যদিও শব্দের অর্থ ইহা হইতে পারে কিন্ুু এখানে এই অর্থ বুঝান হয় নাই। কারণ ইউসুফ (আ)-এর বিক্রয়মূল্য চাই বেশী হোক চাই কম সর্বাবস্থায় উহা হারাম যাহা সকলেই জানিত। কারণ তিনি ছিলেন একজন নবী যাহার পিতা দাদা ও দাদার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)ও নবী ছিলেন অতএব তিনি একজন অতি সন্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। যাহার দাদা ও দাদার পিতাও অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন। অতএব এখানে , অর্থ- হারাম নয় বরং ইহার অর্থ, অতি সামান্য মূল্য। অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ভ্রাতাকে বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহাও অতি সামান্য মূল্যে। এই কারণে আল্লাহ্ তা আলা ইরশাদ করিয়াছেন বর্ণিত যে তাহারা বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নূন আল বাকালী, সুদ্দী, কাতাদাহ্, আতীয়্যাহ্, আল আওফী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আতীয়্যাহ (র) বলেন, তাহারা দুই দিরহাম করিয়া পরস্পরে বন্টন করিয়া লইয়াছিন। মুজাহিদ (র) বলেন, চব্বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমাহ্ (র) বলেন চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে। وَكُنُوا
 না "যে হযরতত ইউসুফ (আ) আল্মাহ্র নবী, কাজেই তাহারা এই সমস্ত কর্মকান্ড করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-কে তাহারা বিক্রয় করিবার পর কাফেলার পিছনে পিছনে ছুটিল এবং তাহাদিগকে বলিল, দেখ এই গোলামটির কিন্তু পলায়ন করিবার অভ্যাস আছে। অতএব তোমরা ইহাকে খুব মযবুত করিয়া বাধিয়া লইবে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বাধিয়া রাখিল যাবৎ না তাহা মিসর লইয়া পৌছল। মিসরে পৌছাবার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিল, বে ব্যক্তি আমাকে খরীদ করিবে সে সুখী হইবে। অতঃপর মিসরের আযীয তাহাকে ক্রয় করিলেন তিনি একজন মুসলমান ছিলেন।
 عَسَى



## O.

২১. মিসর্রের বে ব্যক্তি উহাকে ক্র্য় করিয়াছিন। সে ঢাহার শ্ত্রীকে বলিল, সপ্মানজনক্ভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্গা কন্র, সষ্বতঃ সে আমাদিগের উপকারে

आাসিবে। অথবা আমর্রা ইহাকে পুত্রজ্রপপও প্রণণ করিতে পারি এবং এইভবে আমি ইউসুফকে লেই দেশে প্রতিষ্ঠিত কর্রিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিশ্কা দিবার্ন জন্য आল্লাহ তাহার কার্य সস্পাদনে অथ্রতিহত কিন্ू অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত नरে।
২২. সে যখন পৃর্ণ বৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিক্মত ও জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আiি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরক্乛ৃত করি।

তাফসীর \& উপরোক্ত আয়াতসমূহ্হের মাষ্যমে জাল্নাহ্ তাআালা ইউসুফ (জা)-এর প্রতি বে অনুগ্রহ প্রকাশ কর্রিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মিসরের বে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (জা)-কে ক্রু্য় কর্যিয়াছিন আল্লাহ্ ত'আলা তাহার অন্তরে তাহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি কর্য়য়া দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাহার নৃরানী চেহারা দেথিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভে তাহার মধ্যে মগল নিহিত আছে। অতএব সে ব্যক্তি তাহার গ্তীরক বनिल,

 ছিলেন। মিসরের সম্রাট ছিলেন তখন রাইয়ান ইবনে অনীদ। তিনি আমালেকা গোর্রীয় ছিলেন। আयীব্যের শ্তীর নাম ছিন রায়াল বিনতে রাা অাবীল। কেহ কেহ যুলায়খা বনেও উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইবনে জারিব (র)....ইবনে আব্dাস (রা) হইতে বর্ণিত বে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করিয়াছিন তাহার নাম ছিন মালেক ইবনে যুউর ইবনে করীী ইবনে আানাকা ইবনে মাদয়ান ইবনে ইবরাহীম। আবূ ইসূহাক (র) আবূ আবীদাহ্ (র) হইতে তিনি হযরতত আবদুন্নাহ্ ইবৃন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বাধিক দুরদর্শী ছিলেন তিন ব্যক্তি (১) মিসর্রে আবীय- যিনি হযরত ইউসুফ (অা)-কে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং সাথে সাথেই তাহার ষ্র্রীকে বলিয়াছিলেন, ঢাহাকে সপ্মান ও যত্ম সহকারে রাথ। (২) শে মেয়েটি হ্যরত মূসা (আঃ)-কে একব্বার দেখিয়াই তাহার পিতাকে বলিয়াছিন اسُتآجزه́ হে আব্বা! আপনি তাহাকে মজদুর হিসাবে গ্রহণ কর্রুন। (৩) আার হযরতত आবূ বকর (রা) যখন তিনি হযরত ওমর (রা)-কে খनীফা হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছিলেন। ভাইদের পাজা হইতে মুক্তি দান্ন করিয়া তোমার প্রতি অনুপ্রহ প্রকাশ করিয়াছি অনুর্রপভাবে তাহাকে মিসরে প্রতিষ্ঠिত করিয়াছি।

 ইচ্মা করেন। তাহার বির্রোধীত ও প্রতিবাদ করার শক্তি কাহারও নাই। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, তিনি যাহা ইচ্ঘ করেন, ঢাহাই কর্রেন।
 লোক তাহার কর্যাবनी ও সৃह্টি রহহ্য সশ্পর্ক অজ্ঞাত।

 সমস্তু লোকের মধ্যে তাহাকেই নির্বাচন করিলাম। आমি অনুক্রপভবেই সeনোকদিগকে বিনিময় দান কর্রিয়া থাকি। एयরত ইউসুফ (আ) তাহার কর্মকাভ্ডে সৎ হিনেন। তিনি কেবন আল্লাহর নির্দ্রে অনুসারেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। হযরত ইউসুফ (আ) কত দিনে তাহার পরিণত বয়সে উপনিত হইয়াছিলেন সে সম্পক্কে মত বিরোধ আছে। হयরত ইবনে আব্dাস মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন তে্রিশ বছর। হযরত ইবনে আব্বাস, (রা) হইতে অন্য এক রেওয়ায়েতে ত্রিশ বছর হইতে কিছু অধিক বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, বিশ বছু হাসান (র) বলেন, চল্নিশ বছর। হयরত ইকরিমাহ্ (র) বলেন, প゙চিশ বছর। সুদ্দী (র) বলেন, ত্রিশ বছর। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, আঠার বছর। ইমাম মালেক,
 সহনশীল। ইহাছাড়া আরো মতামত রহিয়াছে।

২৩. সে বে ত্র্রীলাকের গৃহে ছিল লে তাহা হইতে অসৎ কর্ম কামনা কর্রিন এবং দর্রজাঙলি বন্ধ করিয়া দিন ও বनिল, আইস, সে বলিন, आমি আল্লাহর শরণ লইতেছি, তিনি জামার প্রভু তিনি আমাকে সপ্মানজনকতাবে থাকিতে দিয়াছেন সীমা-লংঘनকার্রিগণ সফ্লকাম হয় না।
 এবং স্বীয় সন্তানের ন্যায় তাহাকে यত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ষ্রীকেও বলিয়া দিয়াছিলেনন, তাহার যেন কোন প্রকার কষ্ঠ না হয় তাহাকে যেন অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত রাখা হয়। কিন্ু মহিলাটি ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হইয়া ঢাহাকে স্বীয় কার্य


তাহার প্রতি আসক্ত ইইয়া পড়িল। মহিলাটি নিজে খুব সজ্জিতা হইয়াই নিজের ঘরের


 মুনীব তিনি আমার্র বর্সবাসের জন্য অত্ত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আমি তাহার প্রতি বিশ্ধাসঘাতকতা করিতে পারি না। আরবের লোকেরা এ শদ্দি সরদার অর্থ্রে জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে
 এই আয়াতের কিরাত প্রসংণে তাফসীরকারদের একাধিক মতামত আছে।
 হয়। মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ ইইন, উত্ত মহিনাটি ইউসুফ (আ)-কে তাহার দিকে আহান করিতেছে। আনী ইবনে আবৃ তানহা ও आওखी (র) হযরুত ইবনে আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছছ। যিরবিন, হবাইশ, ইকরিমাহ্ হাসান এবং কাতাদাহ্ অনুর্পপ মত পোষণ করেন।

আমর ইবনে উতবা (র) হাসান (র) ইইতে বর্ণনা করেন শ্টি সুরিয়ানী, অর্থ
 শব্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহ একটি অপরিচিত শদ্দ। ইহা দ্বারা আহাহান করা হয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইকরিমাহ (র) বলেন,
 (র) বলেন, আহমদ ইবন সাহ্ন আল ওয়াসেতী (র)....ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদ করা দাস ইকরিমাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াহেন বস্থুতঃ শশ্দটি হাওানী। আবৃ "উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম (রা) বনেন, ইমাম

 অধিবাসীদের একজন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিঢেন ইহা তাহাদের ভাষা। ইমাম ইবনে জরীর (র) তাহার মতের সমর্থনে কবির এই কবিত দ্ঘারা দলীল পেশ কর্রেন।

 পড়িয়া থাকেন অর্থাৎ ড́ ওs কে বের দিয়া এবং ت কে পেশ্রিয়া পড়িয়া থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ আবদুর রহমান সুলামী আবূ ওয়ার্রেল ইকরিমাহ্ ও কাতাদাহ্ (র) এইর্রপ পড়িয়াছেন তথন অর্থ হইবে, আমি তোমার জন্য প্রু্তুত इইয়াছি। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ "আমর ও কাসায়ী (র) এই কিরাতকে অস্বীকার করিতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসহাক ও




আদ্দুর রায্যাক (র) বলেন, সাও্রী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন আা্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কারীদের কিরাত সমস্তই একটি অন্যটির নিকট্বর্তী অতএব তোমরা বের্রপ শিক্কা লাত করিয়াছ অদ্র্রপ পড়। অবশ্য পার্স্পরিক বিবাদ ও নিন্দাবাদ হইতে বিরত থাকিবে। এখানে '

 বলিলেন, বেমন তুমি শিশ্ষা লাভ করিয়াছ जদ্রপ পড়াই আমার নিকট পছ্ন্দীয়। ইবনে ऊরীর (র) বলেন, ইবনে অকী (র)....বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আবূ ওয়ায়েল (র)

 आমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি তদ্রপ পড়াই আমি পছন্দ করি। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র).... ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ও ᄂ একে যবর দিয়া পড়িবে। আবার অন্যান্য কারীণণ Ĺ কে যবর Ĺ
 দ্বিবচন ও বহৃবন इয়না অনুক্রপভাবে ইহার স্ত্রীলিঙ্গ হয় না বূং একই শদ্দ দ্বারা সকনকেই সম্বোধন করা হয়। অতএব এইর্木প বলা হইয়া থাকে


## 鲀 (Y) 

২৪. সেই রমণীতো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও উহার প্রতি जাসক্ত হইয়া পড়িত यদি না সে তাহার প্রতিপানকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত। তাহাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলত হইচে বিরত রাথিবার জন্য এইডাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিি আমার বিখদ্ধচিত্ত বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

ঢাফসীর : পূর্ববর্তী উनামায়ে কিরাম হইতে এই আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসज্গে একাধিক মতামত বর্ণিত হইয়াছে। হयরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং আর্রো অনেক হইতে লেই ব্যাখ্যাই বর্ণিত যাহা হযরত ইবনে জারীর (র) ইইতে বর্ণিত ইইয়াছে। আল্লামা বাগতী বলেন, মহিনার প্রতি হযরত ইউসুফ (আ)-এর আকৃষ্ট হఆয়া এর অর্থ- হইন তাহার অন্তরে মহিনাট্রির সামান্য চিন্তা আসা তাহার প্রতি প্রবন কোন আকর্ষণ নয়। অতঃপর আল্ধামা বাগতী ‘আবদুর রায়যাক’ এর হাদীস পেশ করেন, তিনি মামার হইতে তিনি হাপ্মাম হইতে তিনি আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্পাহ্ ত'আলা ইরশাদ কর্রেন, যখন আামার কোন বান্দা কোন নেক কাজের ইচ্ম করে তখন তাহার একটি নেকী নিপিবদ্ধ কর। यদি ইচ্ছনুসারে কাজ করে তবে দশ নেকী লিপিবদ্ধ করিবে। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ম করিয়া পরে উহা না করে তার একটি নেকী নিথিবে। কারণ সে আমার কারণেই খারাপ কাজ ত্যাগ করিয়াছে আর যদি সেই খারাপ কাজ করেই ফেনে তবে তাহার একটি ওনাহ লিথিবে।

হাদীসটি বুখারীী ও মুসনিমে বর্ণিত হইয়াছে। এক বর্ণনানুসারে হযরত ইউসুফ (जা) মহিনাট্টিকে মারিবার ইচ্ম কর্রিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি তাহাকে স্ত্রী হিসাবে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরুত ইউসুফ (আ) যদি আল্লাহ্র নিদর্শন না দেখিতেন তবে তিনি মহিলার প্রতি অসৎকর্ম্রে ইচ্ছা করিতেন কিন্জু বেহেতু তিনি আল্লাহ্র নিদর্শন দেথিয়াছিলেন সুতরাং অসৎ কর্ম্র তিনি ইচ্মা করেন নাই। কিন্ুু এই মতটি আরবী ভাষা শাד্ত্রের দিক হইতে ঠিক নহে। ইমাম ইবনে জরীর ও অন্যান্য ঊলামাভ্যে কিরাম এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত ইউসুফ (আ) কি দनীল দেথিয়াছিলেন, সে সপ্পর্কে বিডিন্ন মত র্হিহ়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, সায়ীদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্দদ ইবনে সীরীন, হাসান, কাতাদাহ্, আবূ সালেহ, যাহ্হাক, মুহান্মদ ইবনে ইসহাক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে

কিরাম বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তখন তাহার আাব্বার ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। यিनि মুখ্রে মধ্যে আঙুনী দিয়া দড্ডায়মান ছিলেন। অন্য রেওয়ায়়েতে বর্ণিত অতঃপর তিনি ইউসুফ (আা)-এর বুকে হাত মারিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন হযরত ইউসুফ এর মনীবের ছবি তাহার সমুদে উপস্থিত ইইয়াছিন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন বে ইউসুফ (আা)-এর সম্মুথ্ে তাহার মনিব কিৎষীর ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিন।

ইব্লে জারীর (র). বলেন, আবূ কুরাইব (র) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাयী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) ঘরের ছাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি উथाभन करिलि তिनि তथाয় দেথিতে পাইলেন। আবূ মা’মার আল মাদনী ও মুহাম্মদ ইববনে কা’ব হইতে অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। আদ্দুন্নাহ্ ইবনে ওহ্ব বলেন, নাফে ইবনে ইয়াবীদ (র) কুরাযী (র) ইইতে বর্ণিত। ইউসুফ (অ) বে নিদর্শন দেথিয়াছিলেন তাহ হইল তিনটি আয়াত (১)
 কर्মकाড দেখাখনা করেন। (২) (

 বলেন, आবূ হেলানকেও কুরাযীর ন্যায় বनিতে ๒নিয়াছি এবং তিননি একটি চতুর্থ আয়াত বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা इইন প্রাচীরের উপর আল্লাহ্র কিতাব্রে একটি আয়াত নিখিত দেথিয়াছিলেন। ইমাম ইবনে জরীী (র) বলেন, সঠিক মত হইন, তিনি একটি নিদির্শন দেখিয়াছিলেন যাহা তাহাকে উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। আর সষ্ববতঃ উহা ইয়াকৃব (আ)-এর ছবি ছিন। আর কোন ফিরিশিতার আকৃত্ওি হইতে পারে। ইহা ছাড়া কিতবের কোন আয়াতও হইতে পারে। অবশ্য উপরোক্ত মতসমূহ্রের মধ্যে কোন অকটি নির্দিষ্ঠাবে বলার জন্য কোন নিশ্চিত দनীল নাই। অতএব নির্দিষ্ঠভাবে কোন একটিকে নিদর্শন হিসাবে মন্তব্য না কর়াই সঠিক মত। বেমন আল্মাহ্ ত"আানাও নির্দিষ্ট কোন নিদর্শনের উল্লেখ করেন नाই।
 দেখাইয়া অশ্লীল কাজ হইতে ফির্রাইয়া রাঁখিয়াছি অনুন্রপভাবে অন্যান্য কাজেও তাহাকে


काशीर-8৩(C)
২৫. উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দর্রার দিকে গেল এবং শ্রীলোকটি পিছন
 পাইন। ত্ত্রীলোকটি বলিল, যে তোমার পর্রিবার্রের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মত্যুদ শাশ্তি ব্যতীত जার কি দড হইতে পারে।
২৬. ইউসুফ বनिল, সেই आমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। T্র্রীলোকটির পব্রিবার্রের একজন সাক্য দিল, यদি উহার জামার সমুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে ষ্রীলোকটি সত্য কथা বলিয়াছে এবং পুর্হষটি মিথ্যাবাদী।
२৭. जার উহার জামা यদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা থাকে তবে স্তীলোকটি মিথ্যা রলিয়াছ্ এবং পুরুষটি সত্যবাদী।
২৮. গৃহস্বামী যখন দেখিল বে, তাহার জামাটি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন বলিল ইহা ঢোমাদের নারীদিগের্র ছলনা, ভীষণ তোমাদিতগর ছলना।
২৯. হে ইউসুফ! ঢুমি ইহা উপেক্ষ কর এবং হে নার্রী! ঢুমি তোমার্গ অপরাধের জন্য ফ্মা প্রার্থনা কর, ঢুমিই অপরাধী।

ঢাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমৃহ্রের মাধ্যমে আল্ধাহ্ ত'অানা সংবাদ দিত্তেন বে, হযরতত ইউসুফ (আ) মহিলাটি হইতে আা্মরক্ষার জন্য দরজার দিকে ছুটিয়াছিলেন।

মেয়েনোকটিও তাহাকে ধর্রিয়া আনিবার জন্য দরজার দিকে ছুটিন। পেছন দিক ইইতেই তাহার জামা ধর্রিয়া কেলিল। জামা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্যা করিলে ইউসুফ (আ)ও পূর্ণ শক্তি দিয়া দৌড়তে চেষ্যা করিলেন এবং তিনি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। এই টানাটানিতেই তাহার জামা ছিঁড়িয়া গেল। এই অবস্থায় উভয়ইই দরজার কাছে পৌছাইয়া গেল এবং হঠাৎ মহিনার স্বামীর সহিত সাক্巾াৎ ঘটিল। তাহাকে দেখিতেই মহিলাটি মড়যন্ত্যূলূক পথ আবিষ্কার করিল এবং সাথে সাথেই সমস্ত দোষ হयরত ইউসুফ (আ)-এর উপর চাপাইয়া দিল। সে বনিল

 হউক, নয় তাহাকে যন্তণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হউক। হযরত ইউসুফ (অা) যখন তাহার ইজ্জত বিপন্ন হইবার আশংকা করিলেন তখন তিনি তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তব বর্ণনা বলিয়া দিলেন তিনি বলিলেন ${ }^{\prime}$ আমাকে তাহার উm্mশ্য চার্রিতার্থ করিবার উm্mশ্য অকৃষ্ট করিবার চেট্টা কর্রিয়াছে এমনকি সে আমার পিছনে ছুটিয়াছিন্ন এবং আমার জামা টানিয়া ধরিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেनिয়াছে।
 এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল শে, यদি ইউসুফ (আ)-এর জামা সমুখ দিক হইতে ছিंড়িয়া থাকে তবে মহিলাই তাহার কথায় সত্যবাদী অর্থাৎ হযরতত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি কুমতनব পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মহিনাকে আহ্মান করিয়াছিলেন এবং মহিনা তাহা অস্বীকার করিয়াছিন এবং তাহাকে সম্মুখ দিক ইইতে ধাকা দিয়াছিন তখন তাহার জামা হিড়িয়া গিয়াছে অতএব, মহিলার কথাই সত্য
 ইইতে ছিঁড়িয়া গিয়া থাকে তবে মহিলাঢিই মিথ্যাবাদী। আর তিনি সত্যবাদী। কারণ তিনি যখন তাহার নিকট হইতে মুক্তি লাভের জন্য ছুট্যিয়া যাইতেছিলেন তখন মহিনাটি পিছনের দিক হইতে ঢাহার জামা ধরিয়া তাহাকে ফিরাইবার নেট্ট। করিতেছিন এই সময়ই তাহার জামা ছিড়িয়া গিয়াছ্। তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন यে সাক্ষ্যদাতা কি ছোট কোন বাচ্চা ছিন না কোন বয়সী লোক ছিন। আবদুর রায়্যাক (র) বলেন, ইসরাঈল (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে
 ছিন। সাওরী (র) জাবের (রা)....इयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,

সাক্ষদাত বাদশার একজন বিশিষ্ট লোক ছিন। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, মুহামদ ইবনে মুহামদ ইসহাক (র) ও অন্যান্যরা বলেন, সাক্ষ্যদাতা একজন বয়সী লোক ছিন। यায়দ ইবনে আসনাম ও সুদ্দী (র) বলেন লোকটি মহিলাটির চাচাত ভাই ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকটি বাদশার একজন নিজস্ব লোক ছিন। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুলায়খা বাদশা রাইয়ান ইবনে

 ছিন ! হযর৩ আবূ হুরায়রা (রা) হেযায ইবন ইয়াসাফ, হাসান, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহহহক ইবন সুবাহিম (র) ও অনুর্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা বলেন, সাক্ষ্যদাতা একটি ছোট শিセ্রিল। ইবনে জরীীর এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই সশ্পর্কে একটি মারফূ’ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জারীর (র) বলেন, হাসান ইবনে মুহাশ্মদ (র)....হযরত ইবনে आব্বাস (রা) इইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন বে চার ব্যক্তি শিও কালেই কथা বলিয়াছেন, হ্যরত ইউসুফ (অ) এর সাক্ষ্যদাতা তাহাদেরই একজন। হাম্মাদ ইবন্ন সালামাহ্ (র)....ইব্নে आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন তিনি বলেন, চার ব্যক্তি শিখকাকেই কথা বनिয়াছૂ— ইবনে মাশ্তাহ বিনতে ফিরআউন, ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষী জুরাইজ এর ঘটনায় এক সাथী ও হযরতত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) মুজাহি (র) হইরে বর্ণনা করেন উহা কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল কোন মানুষ ছিল না। কিতু তাহার এ মত্তব্যাটি গরীব।
 ইউসুফ (অা) এর সততত এবং তাহার শ্রীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হইল তখন তিনি বলিলেনে
 ষড়यत्र বড়ই ঞরুতর। অতঃপর তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই বিষয়াি গোপন করিবার নিদ্দেশ দিলেন এবং ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ কর্রিও না।
 जতএব ঢুম্মি আল্নাহুর নিকট কমা প্রার্থনা কর। লোকটি নর্র প্রকৃতির ছিলেন কিংবা তাহার त্র্রী মাयুর মনে করিয়াছিলেন, কারণ তাহার ত্রী যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছিল তাহার প্রতি ধধর্য-ধারণ করা সষ্ষব ছিন না এই কারণণেই তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি এই যুবকের সহিত বে কুমতলব পোষণ করিয়া ছিলে তাহা হইতে তওবা কর প্রকৃত অপরাধীণী তুমিই ইউসুফ সশ্পূর্ণ নির্দোষ নিপ্পাপ।

সরা ইউসুফ

# ع وَ (r.)  



 -
(ry)
 الصّخِرِّنِك

# (rr) o 

## OO

 কর্ম কামनা করিতেছে বে প্রেম ঢাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে আমরা তো ঢাহাকে দেথিতেছি স্পষ্ট বিল্রান্তিতে
 ডাকিয়া পাঠাইন। উহাদিগের জন্য आসন প্রফ্তুত কর্রিন, উহাদিগের প্রত্যেককে একটি কব্রিয়া ছুর্রি দিল এবং ইউসুফ-কে বলিল উহাদিগের্র সশ্মুথ্ে বাহির হও, অতঃপর উহারা যখন ঢাহাকে দেথিল তখন উহারা ঢাহার সৌৗ্দর্যে অভিভূত হইল এবং নিজ দিণের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, অక్ুত জাল্লাহর মহাञ্মা, এ তো মনুু নহে, এরো এক মহিমান্ধিত ফিরিশ্তা।
৩২. সে বলিল, এই বে, যাহার সব্বণ্ধে তোমরা আমার নিন্দা কর্নিয়াছ। আমি ঢো তাহা হইঢে অসৎকর্ম কামনা কর্রিয়াছি। কিস্ুু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে। आাম তাহাকে याহা আাদেশ কর্রিয়াছি, সে यদি তাহা না করে তবে সে কারার্रুদ্ধ হইবেই এবং হীনদিণের্র অন্তর্ডূক্ত্য হইবে।
৩৩. ইউসুফ বনিল, হে আামার প্রতিপালক এই নারীগণ আমাকে यাহার প্রতি আজ্নান কর্রিতেছে তাহা অপেক্ষ কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি यদি উহাদিতের ছননা হইতে আমাকে রক্ষা না কর্রেন তবে আমি উহাদিগের প্রতি অকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অভদিগেগে অন্তর্ভুক্ত ইইব।
৩8. অতঃপর চাঁহার প্রতিপালক চাঁহার আহ্নানে সাড়া দিলেন এবং তাঁহাকে উহাদ্দিগে ছলনা হইতে রক্ষা করিনেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ টপরোক্ত আয়াতসমূহ্ছের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআ্রানা ইরশাদ করেন বে, इযরত ইউসুফ (অা) ও আयীযের ন্ত্রীর সংবাদ শহরে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং মানুবের মধ্যে উহার চচ্চা হইতে নাগিन। উমারাগণণর শ্রীগণ আयীযের T্ত্রীর আচরণণকে অত্যন্ত জঘন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।
 নিকট কুমতলব হাসিলের চেষ্টা করিত্তেছে এবং তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় রহহয়াছছ

 ইউসুফের মহষ্মতের ব্যাপারে তাহার আচরণকক আমরা স্পষ্ট ভ্রাল্তি ধরিয়া মনে করিতেছি।
 তनিতে পাইন তখন তাহাদিগকে সে আমন্ত্রণ কর্রিল। শহরের মেয়েরা তাহার সশ্পর্কে বলিচে নাগিন, ইউসুফ্রে প্রেম তাহাকে ঞ্ৰংস করিয়া দিয়াছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মেয়েদের নিকট যথন ইউসুফ (আ)-এর রূপ-লৌন্দর্ব্রের কথা পৌছল তখন তাহাদের অন্তরে তাহাকে দেখিবার বাসনা জন্ম নিল অতএব তাহারা আयীয়ে ষ্ত্রী সশ্পর্কে এইর্রপ কথা বনিতে ওরু করিন, যেন এইভারে তাহারা তাহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয়। তখন আযীযের ষ্তী তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিল যেমন ইরশাদ হইয়াছহ
 হযরত ইবন্ন আব্বাস, সায়ীদ ইবন জুবাইর, মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুদ্দী (র) ও
 এবং খাদদ্র্রব্য ও চাকু দ্बারা কাট্য়া খাইবার জন্য লেবু রাখা হয়। 1
 ইইতে ইহা ছিন তাহাদের ষড়यন্ত্রের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থ গ্রহণ।
 রাখিয়াজিল তাহাকে তাহাদের সম্যুথে হাবির হইবার জন্য নির্দ্রেশ দিল। أكبَرنَه यখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইন তখন তাহারা তাহাকে অনেক বড় মনে করিল এবং তাহার র্রুপ-লৌন্দ্র দেখিয়া তাহারা এতই অভিভূত হইয়া পড়িন বে, লেবু কাট্টিতে গিয়া তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেনিল। হयরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বনেন, তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া ছুরিটি নিক্ষেপ কর্যিয়া দিল। অনেক তাফ্সীরকার্রের মতে আযীযের শ্তী শহরের আমন্রিত মেয়েরা যখন তাহাদের পানাহার শেষ করিয়াছিল তখন তাহাদের সম্মুথে লেবু রাখিয়া প্রত্যেককে একটি একটি ছুরি দিল এবং তাহাদিগক্ বলিল, তোমরা কি ইউসুফকে দেখিতে চাও। তাহারা সকনেই বলিল, হাঁ, অতঃপর হযরত ইউসুফ্কে ডাকিয়া আনা হইল, তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল, অতঃপর তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিল, যেন তাহাকে সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়াই দেখা সষ্বব হয়। অতঃপর তিনি ফির্রিয়া গেনেন তখন উপস্থিত মেয়েরা লেবুর পরিবর্তে হাত কাটিয়া বসিল। অথচ তখন ব্যাথার অনুভূতি তাহাদের হইন না। কিন্ুু হयরত ইউসুফ (আ)-এর চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা হাতের ব্যাথা অনুভব করিল। তখন আাীীযের ত্তী বলিন, তোমরা একবার দেখিয়াই এই কাড করিয়াছ এখন তোমরাই বল আমার অবস্থা কি হইতে পার
 কোন মনুম নহে বহং এ তো একজন সম্মানিত ফিরিশতা।" অর্থাৎ আযরা ইউসুফ (আ)-এর ব্রে ক্রপ-লৌন্দ্ব দেথিতে পাইয়াছি তাহার প্রেক্ষিতে আমরা তোমার কোন দোষ ধরিতে পারি না। তাহারা হযরত ইউসুফ (অা)-এর ন্যায় অত সুন্দর মানুষ কখনো দেখিতে পায় নাই এমন কি তাহার কাছাকাছি সুন্দরও কোন লোক দেখিতে পায় নাই। কারণ হযরত ইউসুফ (অা)-কে অর্ধ্রক সৌন্দর্ব-দান করা ইইয়াছিন। বিও্দ্দ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মি‘রাজের ঘটনাকালে হযরত মুহাম্ষদ (সা) তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিয়াছিলেন, তিনি বলেন তখন আমি দেখিলাম হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধ্ধেক সৌৗ্দর্य দান করা হইয়াছে। হাম্মাদ, ইবনে সালামা (র) সাবেত হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, হयরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাক্ অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র)....অা্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও ঢাঁহার মাতাকে সমষ্ত সৌনদর্ফ্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হইয়াছিন। আবূ ইসহাক (র) আবুল আওয়াস (র) হইতে তিনি আব্দুল্নাহ্ ইবন

মসউদ হইতে আরো বর্ণনা করেন, হयরত ইউসুফ (আ) এর চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্ণ ছিন। যখন কোন মেয়েলোক তাহার নিকট আসত তখন তিনি স্বীয় চেহারা ঢাকিয়া ফেলিতেন। কারণ তিনি আশংকা করিতেন যে সে মেয়েলোক তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। হযরত হাসান বসরী, মুরসানরূরপ নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা কর্রেন, সমন্ণ বিশ্ববাসীর সৌন্দর্ব্রে এক ঢৃতীয়াংশ সৌন্দর্य ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে দান করা হইয়াছিল আর দুই তৃতীয়াংশ স্লৌদ্য দান করা হইয়াছিল সমগ্র বিশ্ববাবাসীকে। অথবা তিনি বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (অ) ও তাহার মাতাকে দুই তৃতীয়াংশ সৌৈ্দ্য দান করা ছইয়াছিল এবং সমএ বিশ্ববাসীকে দান করা হইয়াছে, এক তৃতীয়াংশ সৌন্দ্য। সুফিয়ান (র)....রবীআহ আলজারশী (র) হইতে বর্ণনা করেন, সৌক্দ্য দুই ভগ করিয়া হयরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাত হযরত সারাহকে অর্ধেক দান করা হইয়াছে। आর অবশিষ্ট অর্ধ্ধক সমম্ত মখলূকের মৃ্ধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। ইমাম জাবুল কাসিম সুহাইনী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইন হযরত ইউসুফ (আ) হযরত আদম (আ) এর সৌন্দ্র্রের অর্ধেকের অধিকারী ছিনেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ ত'আলা সর্ব্বেত্তম আকৃতি সর্ব্বেচ্চ সৌন্দর্य দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার সন্তানদদর মধ্যে তাহার ন্যায় সৌন্দর্যের অধিকারী আর কেহ ছিন না। এবং ইউসুফ (আ)-কে তাহার সৌন্দর্ব্রের অর্ধ্বে দান করা হইয়াছিল। এ কারণেই শহরের

 जर্থে ব্যবহ্তত হইয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখান কিরাত এইক্রপ পড়িয়াছেন
准 করিয়াছ।" এই কথা বনিয়া সে শহরের মেয়েদের নিকট তাহার প্রেমের ব্যাপারে ওয় পেশ করিতেছিল। কারণ তাহার ন্যায় ক্রপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতি প্রেম इওয়াটা স্বাভবিক। । কুমতলব পোষণ করিয়া তাহাকে আমার প্রত আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছি কিন্ুু সে তাহা হইতে বিরত রহিয়াছছ। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, শহরের মেয়েরা যখন তাহার বাহিক সৌন্দর্य দেখিতে পাইন তখন আযীীযের শ্ত্রী তাহার চরিত্র সস্পর্কে তাহাদিগকে অবগত কর্রিয়া যাহা পৃর্বে তাহাদের নিকট গোপন রাাখিয়াছিল আর তাহা ইইন তাহার চরিত্রের পবিত্রত। অতঃপর আयীযের ন্ত্রী ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ধমক দেওয়ার
 নির্দেশ দান করিয়াছি যদি সে তাহা পালন না করে তবে তাহাকে অবশ্যাই বন্দী করা হইবে আার অবশাই সে নাঞ্রিত হইবে। তথন ইউসুফ (আ) ঢাহাদের যড়যন্ত্র ও

 তাহারা আমাকে আর্জান করিতেছে তহার তুলনায় ক<্যেhী হওয়াই আমার পক্ষে উত্তম।
 आপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যাস্ত করিয়া দেন তবে ঐ অঞ্লীলতা হইতে বাঁচিবার আমার কোন শক্তি নাই কারণ আমি তো আপনার সাহায্য ব্যতিত কোন ঊপকার ও অপকার করিতে সক্ষম নই। একমাত্র আপনিই সাহায্যদাত এবং আপনার প্রতি আমার ভরসা। অতএব হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যুস্ত করিবেন না। 1 जর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-কে আল্ধাহ্ ত"আলা বাঁচইয়া নিলেন এবং তিনি কঠোরভাবে উহা হইতে বিরত থাকিলেন এবং বন্দী হఆয়ারেই পছ্দ করিলেন। ইহা ছিন ইউসুফ (আ)-এর চরম কামেন হওয়ার প্রমাণ। একদিকে তিনি ছিলেন অসীম সৌৗ্দর্যের অধিকারী যুবক অপরদিকে মহিনাটিও অতি র্রপবতী ও ধনসম্পদ̆ ও রাষ্ধীয় ফমणার অধিকারী মিসর্রের आयীযयের পঢ্রী এই অবস্ছায় কেবন আল্ধाহ্র ভয়ে ও সওয়াবের আশায় অণ্নীনতা হইতে বিরত থাকিয়া বন্দী হওয়াকে পছন্দ করা जাহার চরম সাধনার প্রমাণ।

এই কারণণই বুখায়ী ও মুসলিম্মে বর্ণিত হইয়াছ্; সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ত''আলা তাঁহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, বে দিনে ঢাঁহার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাক্বেবেন না, (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক বে আল্লাহৃর ইবাদতে লিষ্ত थाকিয়া ভৌবন অতিক্রম করিয়াছ্ (৩) বে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সহিত বাধা (8) বে দুই ব্যক্তি কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উস্দেশ্যে একজন অপরজনকে ভানবাসে তাহাদের মিলন ও তাহাদ্দর বিচ্মেদ এই একই উদ্দেশ্যে ইইয়া থাকে। (৫) ব্বে ব্যক্তি এত গোপন সদকা করে ভে ডান হাত সদক্স করিনেে বাম হাতও উহা জানিতে পারে না। (৬) বে ব্যক্তিকে কোন সুদ্দরী সষ্ভার্ত রমণী তাহার সহিত কুমতলব পোষণ করিয়া আহ্নান করে অতঃপপর সে তাহার জওয়াবে এই কথা বনে আমি তো আল্নাহ্কে ভয় করি (৭) ব্যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহৃকে স্यরণ করিয়া তাহার जশ্র প্রবাহিত করে। কাशীর-88(८)

## o (ro)

৩৫. নিদর্শনাবनী দেখিবার পর উহাদিগের মনে হইন ঢাহাকে কিছু কালের জন্য কারার্রছ্ধ করতেই হইবে।

তাফসীর ঃ আল্gাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আা) এর পবিত্রতা ও নিষনুষতা ক্রমাণিত ছইবার পরও তাহারা তাহাকে বন্দী কর্রিয়া রাখাই সমীচীন মনে করিল। খুব সষ্বব তাহারা এই পথ এই উদ্দেশ্যেই অবনদ্বন কর্রিয়াছিল, যেন তাহারা জনমন্নে এই ধারণা দিতে সফন হয় বে মিসর্রের আবীযের স্ত্রীর সহিত সে-ই কুমতলব পোষণ করিয়াছিন এবং এই কারণণই তাহাকে বন্দী করা ইইয়াছে।

এই কারণেই মিসরের সম্রাট যখন তাহাকে মুক্তিদানের জন্য তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠায়াছিলেন তখন তিনি কারাগার ইইতে বাহির ইইতে অস্ধীকার করিলেন যাবৎ না তাহার পবিব্রত স্পট্টাবে সকনের সম্মুথে প্রমাণিত হয়। যখন তাহার চার্রিত্রিক পবিত্রত ও নিষ্ষলুষত প্রমাণিত হইন তখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। আল্নামা সুদ্দী (র) বনেন; তাহারা ইউসুফ (অা)-কে এই কারণণেই বন্দী করিয়াছিলেন যেন মিসরের আযীভ্যের ন্ত্রীর চারিত্রিক দুর্বনত প্রকাশ পাইয়া সে লাঙ্ছিত ना इड़।

৩৬. ঢাহার সহিত দুইজন যুবক কারগারে প্রবেশ করিল। উহাদিগের একজন বनिन, आমি স্বপ্নে দেখিলাম, आমি অাং্র নিংড়াইয়া রস বাহিন করিতেছি;; এবং অপর জন বলিল, আমি স্বপ্নে দেথিলাম জমি আমার মষ্তকে ক্রীটি বহন করিতেছি এবং পাখি উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে ঢুমি ইহার তাৎপর্य জানাইয়া দাও। আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেথিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে বে দিন কারাগার্রে প্রেরণ করা হইন। সেদিন আরো দুইজন যুবককেও কারাগারে পাঠান হইল। কাত়াদা (র) বলেন, তাহাদের একজন ছিন বাদশার মদ প্রসুতকারক অার অনাজন হইন তাহার রুটি প্রস্তুতকারক। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন মদ প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুনদাহ আর রুটি প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুহনছ। সুদ্দী (র) বনেন, যুবক্দ্য়ের কারাগারে প্রেরিত হইবার

কারণ ছিন বাদশার খাবার্রে বিষ মিশ্রিত করিবার ষড়যন্ত্রে তাহারা লিষ্ঠ ছিল বলিয়া ‘বাদশা তাহাদের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। হयরত ইউসুফ (আ) ইতিমধ্যাই দানশীলত, আমানত, সত্যতা, সদাচরণ ও অতিরিক্ত ইবাদত, স্বপ্নের তাবীর, ক<্যেদীর প্রতি সদ্যবহার রোগীদের সেবা ও তাহাদের হক আদায় করেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াহিলেে। উল্লেেিত যুবকদ্বয় যখন কারাগারে প্রবেশ করিল তখন তাহারা इযরত ইউসুফ (অা)-কে অতিশয় जালবাসিতে লাগিন। একদিন তাহারা বলিয়া বসিন আมরা তো আপনাকে খুব ভানবাসী। তখন তিনি বলিলেন, আল্নাহ্ তোমাদিগকে বরকত দান কর্রু। কিষ্ুু ব্যাপার ইইন, বে ব্যক্কিই আমাকে ভানবাসিয়াছে তাহার ভানবাসার কেবল আমার কতিই ইইয়াছ্ আমার ফুফু আমাকে ভান বাসিয়াছিলেন তাহার কারণে আমার ক্তি হইয়াছে। আমার আব্বা আমাক্ক ভালবাসিতেন। তাহার কারণেও আমি বিপর্যস্ত ইইয়াছি। অার আयীযের ত্তীর আমাকে অনুর্রপ जানবাসিয়াছে। তथন তাহারা ধनिন, আল্gাহ্র কসম आমরা তো কেবল ভানবাসিতেই পারি। অতঃপর তাহারা একদিন স্বপ্নে দেখিল। মদ প্রস্তুতকারক দেথিল সে আা্ুুর হইতে রস বাহির
 ইবনে আবূ হাতিম আহম্মদ ইবনে সিনান (র)....আদুল্নাহ্ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে তিনি এখানে

 ইকরিমাহ্ (র) বলেন যুবকটি হयরত ইউসুফ (আা)-কে বলিল, आমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, आমি আभুরের লত লাগাইয়াছি এবং উহাতে আগুর ধরিয়াছে অতঃপ্র आञুর ছিंড়িয়া উহার রস বাহির করিয়াছি এবং বাদশাকে উহা পান করিতে দিয়াছি। অতঃপর হযরত ইউসুফ বলিলেন তুমি তিন দিন পর কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আবার বাদশাকে আগুর্রে মদ পান কনাইবে। আর দ্দিতীয় যুবক বলিল, आমি স্বপ্ন্যোগে দেখিয়াছি বে আমি রুটি বহন কর্রিতেছি। আর পাখিরা উহা খাইতুছে। আপনি ইহার তাবীর বনিয়া দিন। অধিকাংশ তাফ্সীরকারের মতে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা হইল তাহারা উভভ্যেই স্বপ্ন দেখিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছছন। ইবনে জরীী (র) বলেন, অকী! ও ইবনে হুসাইদ (র).... আক্দুল্নাহ্ ইবনে মসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ইউসুফ (আ)-এর সभীরা স্বপ্নে কিছুই দেখিতে পায় নাই এবং তাহারা ইউসুফ (আ)-কে পরীক্শা করিবার উল্mেশ্যে মিথ্যা স্বপ্ন গড়িয়া তাহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা কর্রিয়াছিন।

## قَّ  

## 

 َاَنَ

 বলিব ঢাহা অামার প্রতিপালক আমাকে यাহা শিফ্পা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। बে সপ্প্রদায় আল্লাহ বিশ্বাস করে না ও পর্নোকে অবিশ্বাসী আমি ঢাহাদিগের মত্বাদ বর্জন কর্রিয়াছি।
৩৮. আমি আামার পিতৃপুর্থষ ইবরাহীম ইসহাক এবং ইয়াকৃবের্গ মত্বাদ অনুসরণ করি। আাল্লাহ্র সহিত কোন বষ্তুকে শরীক করা আমাদিগের্র কাজ নহে।
 প্রকাশ করে না।

তাক্সীর ঃ উপরোত্ত আয়াতের মাষ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) ঢাঁহার সাথীদ্যকে সাব্ত্না দিয়াছেন, তিনি বলেন আমি তোমাদের স্বপ্নের তাবীর জানি এবং যখনই তোমরা কোন স্বপ্ন দেথিবে উহার তাবীর সং্টিত হইবার পূর্বেই আমি উহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। এই কারণণই তিনি বলিয়াছ্রন
 উशার তাবীর বলিয়া দিব। ইবনে আবৃ হাতিম (র) বনেন, আनী ইবনে হৃসাইন (র)....ইবনে আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্ভবতঃ হযরত ইউসুফ (আ) কে একাকী থাকিতে বাষ্য করা হইয়াছিন। যখন আহার্রে সময় হইত কেবল তখনই তাহাকে অন্যের সহিত মিলিতে দেওয়া হইত এই কারূণে তিনি সাথীদ্যকে বলিয়া দিলেন, যখনই খাইবার সময় হইবে তঋনই তোমাদিগকে তোমাদের খাবার আসিবার পৃর্বেই ইহার তাবীর বনিয়া দিব।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে এই কথাও বলিলেন তাবীর করিবার এই জ্ঞান আল্লাহ্ ত‘আালাই

আমাকে দান করিয়াছেন, কারণ আমি কাফি্রদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহারা আল্লাহ্- ও কিয়ামত দিবসের প্রতি উমান রাথে না। অতএব তাহারা কিয়ামতে সওয়াব ও শান্তিরও কোন আশা করে না। পুরুম্যদের অর্থাং হयরত ইবরাহীম, ইসর্হাক ও ইয়াকূব (আ)-এর ধর্মের অনুসরণ করিয়াছি। অর্থাৎ "আমি কািিরদের পথ ছাড়িয়া এই সমત্ত আম্বিয়া কিরামের পথ ধরিয়াছি।" এইর্রপভাবে বে ব্যক্তি হোয়াতের পথ ধরিয়াছে, আম্বিয়ায়ে কিরাম্মে অনুসরণ করিয়াছে এবং ভ্রান্ত লোকদের পথ পরিত্যাগ কর্রিয়াছে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার অন্তরে হেদায়াতের নূর ভরিয়া দেন এবং তাহাকে জ্ঞান ভাডার দান করেন এবং শরীয়তের ইমম বানাইয়া দেন, অতএব সে মনুষকে সঠিক পথের প্রতি আহ্বান করে। শরীক কর্রা আমাদ্দের পক্ষে সমীচীন নহে ইহা ইইন আমাদের ওপর ও সাধারণ মানুष্রের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ অর্থৎ আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তাঁর কোন শরীক নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয়— তাওহীদদর এই শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের সকলের পক্ষে আল্লাহ্র এক মহা অনুপ্পহ যাহার শিক্ণ তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাদিগকে দান করিয়াছেন। করে না অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'র্অানা রাসূনগণকে প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রতি বে অনুপ্মহ করিয়াছেন তাহারা ইহাকে নিয়ামত ও অনুগ্থহ হিসাবে স্ধীকর করে না বরুং তাহারা
 করিয়া দিয়াছেন এবং তার্হাদের জার্তির সহিত ঞ্পংসের ঘরে অবতীী হইয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে সিনাস (র)....ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত। তিনি দাদাকেও পিতার সমতুল্য করিতেন এবং তিনি বলিততেন আল্মাহ্র কসম, যাহার ইচ্ছা হয় আমি তাহার সহিত এই ব্যাপারে হাজরে আসওয়াদের নিকট নিজন (لـL) করিতে প্রস্থৃত। আল্লাহ্ ত'অানা দাদার উল্লেখ করেন নাই; তিনি হযরত ইউসুফ (অ) সम्পরক বলেन দাদা সকনকেই পিতা বনেই উন্নেখ কর্রা হ্ইয়্যাছে।

## 

##   

৩৯. হে কারা সংগীদ্য। ভিন্ন ভিন্ন বহ প্রতিপালক শ্রেয়, না পরা|্রমশাनী এক আল্লাহ?
8০. তাহাকে ছাড়িয়া ডোমরা কেবন কতক্খলি নামের ইবাদত করিত্ছছ, বেই নাম তোমাদিগের পিতৃপুभ্র্ষ ও তোমরা রাখিয়াছ, এইঋনির কোন প্রমাণ অাল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহার্রও ইবাদত না করিতে, কেবল ঢাহার ব্যতিত, ইহাই সর্রল घौन, কিন্్ু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

তাফসীর : অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) যুবক্দ্দয়কে কেবল মাब্র আল্নাহ়র ইবাদতের প্রতি আহ্নান করিবার উল্দেশ্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনআচ্ম তোমরা বऩজে দেথি একাধিক বিভিন্ন প্রতিপানককে ইনাহ বলিয়া স্বীকার করা উত্তম না কেবল মহা প্রতাপ্র অধিকার্রী আল্লাহ্কে ইলাহ বলিয়া ন্বীকার করা উত্তম। অতঃপর তিনি তাহাদিগকক বলিলেন তহারা সে সমস্ত দেব-দেবীর পৃজা অর্চনা করিয়া থাকে আর যাহাদিগকে ইনাহ বলিয়া মান্য করে প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল তাহাদের মনগড়া নাম ছাড়া কিছুই নহে। আল্ধাহ্ ত'আানা উহার কোন দলীন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। এই কারণ ইরশाদ হইয়াছছ। তাহাদের এই মনগড়া ইলাহের কোন দনীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকক ইহাও বনিলেন সমস্ত হকুম, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের অধিকারী কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আাামীন, আর তিনি কেবন তাহারাই ইবাদতের জন্য
 তওহীদ ও একমাত্র আল্মাহ্ন ইবাদতের প্রতি বে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি তাহাই হইল সঠিক ধর্ম যাহার অনুকরণের জন্য আল্লাহ্ ত'আানা নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার দनীन প্রমাণ তিনি অবতীর করিয়াছেন। 1 অধিকাংশ লোকেরা উহা সস্পর্কে অবগত নহে। আর এই কারণেই অধিকাংশ লোক মুশরিক হইয়াছে यদিও অত্ত্ত লোত" করেন কিল্ুু অধিকাংশ ঈমান आনিবে না।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বাদ দিয়া তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন কারণ তিনি জানিতেন স্বপ্নের তাবীর তাহাদের একজনের পক্ষে তভ নহে অতএব তিনি তাহাদিগকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। যেন তাহারা পুনরায় ঐ প্রশ্ন না করে। কিন্ুু তাহারা পুনরায় সেই একই প্রশ্ন করিল তখনও তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে নাগিলেন। কিন্ুু ইবনে জুরাইজের এই বক্বব্য প্রশ্নের উর্ধ্ধে নহে, কারণ হযরত ইউসুফ (অ) তো পূর্ব্বে

তাহািগকে স্বপ্নের তাবীর বনিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিলেন। এখানে ঘটনা কেবন ইহাই ঘটিয়াছিন বে কারাগারের যুবক্দ্য় হযরত ইউসুফ (আ)-কে একজন় সস্মানিত বুযুর্গ মনে করিয়া তাহার নিকট তাহাদের স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিন এবং এই সুভ্যেগে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ ও নসীহত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি তাহাদিগকে দেখ্যিয়াই বুঝিতে পার্রিয়াছিলেন বে তাহাদের মধ্বে সত্য অ্রহণ কর্রিবার ব্যেগ্যতা রহিয়াছে। এই কারণে তিনি তাহাদিগকে নসীহত শেষ করিয়া তাহাদের স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিয়াছিলেন এবং এই তাবীর জানিবার জন্য তাহাদের পুনরায় আর প্রশ্ন করিতে হয় নাই


8১. হে কারা সংগীষ্য, তোমাদের একজন সম্বడ্ধে কथা এই শে, ঢাহার প্রতুকে মদ্যপান কর্রাইবে এবং जপরজন সম্ধণ্ধে কथা এই বে সে খলিবিদ্ধ হইবে। অতঃপর তাহার মস্ঠক হইতে পাধি আহার করিবে। বে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াহ তাহার সিধ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।

 ইইতে রস বাহির করিতে দেথ্যিয়াছিন। কিল্ুু তিনি নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও তাবীর বলেন নাই যেন সে চিত্তিত না হয় এই কারণণেই তিনি অনির্দিষ্টিতবে বলিলেন-
 তাহার পক্কে প্রন্রাজ্য ছিল বে নিজেকে রুুট বহন করিতে দেথিয়াছিল। অতঃপর সাথে সাথ্থই এইকথ্যা বলিলেন এই ফয়সানা অবধারিত। याবত না স্নপ্নের जাবীর করা হয়, উহা মুলত্ীী থাকে কিন্ুু স্বপ্নের তাবীর হইয়া যাওয়ার পর উহা অবশ্যই ঘটিয়া যায়। সাওরী (র) ইবরাহীম ইবনে আবদুল্নাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইউসুফ (অ) স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিলেন তখন তাহারা বলিল অমরা কোন স্বপ্ন দেথি नाই। তখन তিनि বनिলেन করিয়াছ উহার ফয়সসালা হইয়া গিয়াহে। মুহান্মদ ইবন ফুযাইন (র)....ইবনে মসউদ (রা) হইতে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছছন। মুজাহিদ, আাবদুর রহমান ইবনে यায়দ (র) আসলাম ও অन্যান্য তাফসীীরকারগণও অনুর্রপ তফফ্সীর করিয়াছেন।

সারকথ্থ হইল বে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করিবে যদি উशার তাীীর করা হয় তবে উহাই সংখটিত হইয়া যায়। ইমাম আহমদ (র) মু‘আবাবিয়াহ ইবনে হায়দাহ্ (র)



 ए2 1

##  

8२. ইউসুফ (बा) উহাদিণগন মধ্যে बে সুক্তি পাইবে মন্ কন্রিল ঢाহাকে

 דৎ স্ কারাগার্র दूरिন।





 ठ













মুনাবিবহ (র) বলেন, হযরত আইয়ুব (আ) বিপদের মধ্যে সাত বছর কাটাইয়াছিলেন আর ইউসুফ (আ) কারাগারে সাত বছর কাটইয়াছেন। বুখতনা নাসারের শাস্তিও সাত বছর ছিন। যাহ্হাক (র) ইবৃন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইউসুফ (আ) দশ বছর কারাগার্র ছিলেনে, যাহ্হাক (র) বলেন চৌদ বছর ছিলেন।



o
(80)
o oَارَرِسلُوُقِ o





8৩. বাদশাহ বनिन जाমি স্বপ্নে দেখিলাম সাতটি স্যুলকার গাতী উহাদিগকে সাতটি শীীর্ণকায় গাতী ভক্ষণ করিতেছে। এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীয ও অপর সাতটি শুষ। হে প্রধানগণ यদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাথ্যা করিতে চাও তবে আমার স্বপ্ন সম্বক্ধে অভিমত দাও।
88. উহারা বলিল, ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এইর্রপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় अভিজ্ঞ নই।

काशी: $8<(\lfloor )$
8৫. দুইজন কারাদ্য়ের মধ্যে বে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার স্বরণ হইন সে বলিল অমি ইহার जাৎপর্य তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুত্রাং তোমরা তামাকে পাঠাও।
8৬. সে বনিল হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্রূলকার গাভী ইহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি ঔষ শীষ সম্বক্ধে ঢুমি জমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও যাহাতে জামি লোকদিগের নিকট ফির্রিয়া যাইতে পারি ও यাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে।
89. ইউসুফ (জা) বनिन, তোমরা সাত বৎসর একদিক্রমে চাষ করিরেবে অতঃপর তোমরা বে শষ্য সং্্রহ করিবে উহার মধ্যে বে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে তাহা ব্যতিত সমস্ত শীষসর্মত র্রাথিয়া দিবে।
8৮. এবং ইহার পর জসিবে সাতটি কঠিন বеসর। এই সাত বеসর যাহা পৃর্বে সঞ্চয় কর্রিয়া রাথিবে লোকে তাহা খাইবে, কেবল সামান্য কিছू যাহা ঢোমরা সংরক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতিত।
8৯. এবং ইহার পর জাসিবে এক বৎসর সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচর বৃষ্টিপাত হইবে, এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচ্র ফলের রস নিংড়াইবে।

ঢাফসীর ঃ উপরোক্ত মিসরের বাদশাহ বে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার এই স্বপ্নই হযরত ইউসুফ (অা)-এর কারাপার হইতে সম্মানের সহিত মুক্তি নাভের কারণ হইয়াছিন। কারণ বাদশাহ স্বপ্ন দেখিয়াই ভীত সন্ত্তস্ত ইইয়া পড়িয়াছিন। এবং এই ব্যাপারে তিনি বিল্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তিনি তাহার সায্রাজ্যের আমীর, জ্যোতিষী, উनামা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদিগকে একত্রিত করিয়া স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া উহার ব্যাখ্যা জনিতে চাহিলেন। কিন্ুু তহারা উহার ব্যাখ্যা
 অর্থাৎ ইহা আপনার মানসিক বিকার যাহার কারণে আপনি এই স্বপ্ন র্থিথিয়াছেন। レ̈,
 ব্যার্খ্যা দান করিতে পার্রিব না। ঠিক এই মুহूর্তে হযরত ইউসুফ (অা)-এর কারাগার্রের সাথী যুকবদদ্য়ে ব্ব ব্যক্তি মুক্তি লাত করিয়াছিন হযরত ইউসুফ (অা) এর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেন। আর তিনি বাদশাহর নিকট তাহার আলোচনা করিতে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন সে কথা শয়তান তাহাকে ভুনাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর সে বাদশাহ্ ও দরবারের অন্যান্য লোকদিগকে বনিন আমি এই স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিতে পারি।
 তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইন এবং সে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল يُسُفُ
 বর্ণনা করিন এবং ইউসুফ (আ) তাহাকে কোন প্রকার তিরক্কার না করিয়াই স্বপ্নের তাবীর বনিয়া দিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পৃর্বে কারাগার ইইতে মুক্তির জন্যও
 সাত বছর পর্যন্ত খুব বৃধ্টি হইবে এবং খুব সাচ্ছন্দ হইবে ও খুব ফ্সল উৎপন্ন হইবে। সাতটি মোট গরু দ্বারা সাতটি সাচ্ছদ্দের বছর বুঝান ছইয়াছে কারণ গরু দ্বারা যমীন চাষাবাদ করা হয় এবং ঐ यমীন হইতেই নানা প্রকার ফলনমূল ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। जতঃপর তিনি এই উপদদশও দান করিলেন এই সাত বছরে বে ফসল উৎপন্ন হইবে উহা শীষসহ সংরক্ষিত করিয়া রাথিবে যেন উহা কোন প্রকার নষ্ট না হইতে পারে। অবশ্য যতটুকু পর্রিমাণ তোমাদের খাইতে প্রয়োজন হইবে উহা শীষ ছাড়া রাখিতে পারিবে। এবং অতিরিক্ত খরচ করিবে না যেন পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও তোমরা উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার। এই দুর্ডিক্ষের সাতটি বছরকেই সাতটি দুর্বল গরু দ্বারা বুঝান হইয়াছে यাহা.মমাটা গরুল্ুলিকে খাইয়া ফেলিতে ছিল। কারণ সাচ্মন্দের বছর যাহা কিছ্ জমা করা হইয়া থাকে দুর্ভিক্ষের বছরে উহা খাইয়া শেষ করা रड़।

হयরত ইউসুফ (অা) তাহাকে এই ক্থাও বলিলেন—দুর্ডিক্ষের সাত বছর কিছুই উৎপন্ন ইইবে না। তাহারা যাহা কিছু যমীনে বপন করিবে উহার কিছ্হই গজাইয়া উঠিবে ना 1 এই কারণে তিनि বলिলেन 人 তাহারা পৃর্বে যাহা কিছু পরবর্তী বছর্রসমূহের জন্য সংরক্ষিত কর্রিয়া রাথিয়াছিল কেবন উহাই ভক্ষণ করিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আা) তাহাকে সাথে সাথে এই সুসং্বাদও দান করিলেন ব্র দুর্ভিক্ষের সাত বছর শেষ হইবার পর বে বছরটি আসিবে উহা খুব শান্ত্মিয় হইবে। সেই বছর খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব ফসল উৎপন্ন হইবে। আর লোকেরা খুব পরিতৃণ্ঠ হইবে। তাহারা তাহাদের অভ্যানুসার্রে যায়তুন ও অন্যান্য জিনিসের তেন বাহির করিবে এবং আাুরের রস বাহির করিয়া পান করিবে। আর পখর স্তনেও অনেক দুধ জমা হইবে অতঃপর তাহারা দুধ বাহির করিবে ও পান করিবে।

 তাহারা গাভী দোহন কর্যিয়া দুধ পান কর্রেবে।

#   

عَلِيْيُو oo

# (1) 




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





৫১. বাদশাহ নারীীণকে বলিল, যখन তোমরা ইউসুফ হইঢে অসৎকর্ম কামনা কর্রিয়াছিনে, তখन তোমাদিগের कী হইয়াছিন? তাহারা বলিল, অড্রত আল্লাহর মহাষ্য আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই। আযীযের ত্র্রী বনিন, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইন, আমিই ঢাহা হইতে অসৎকর্স কামনা কর্নিয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী।
৫২. সে বলিল, जামি ইহা বলিয়াছিলাম যাহাতে সে জানিতে পারে যে তাহার অনুপস্হিতিতে অামি ঢাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আল্লাহ ঢ‘য়ালা বিশ্বাস घাতকদিগের মড়যন্ত্র সফল্ করে না।
৫৩. সে বলিল, आাি নিজেকে নির্দ্রাষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই
 করেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক অতি কমাশীল, পরম দয়ানু।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত‘অালা ইরশাদ করেন বাদশাহর দৃত স্বপ্নের তাবীর খনিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং হযরত ইউসুফ (जা)-এর তাবীর তাহার খুব পছন্দ হইন আর তিনি ভে একজন অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী তাহাও তাহার বুঝিতে অবশিষ্ট থাকিল
 কারাগার হইতে বাহির করিয়া আমার নিকট হাযির কর্। কিন্ু বাদশাহর দূত आসিয়া যখন তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তির সংবাদ জানাইল, তখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে অস্বীকার কর্রেনেন যাবৎ না, বাদশাহ ও তাহার প্রজাদের নিকট এই কথা প্রমাণিত হয় যে তিনি এ্কজন নির্দোষ ও নিষলুষ চরিত্রের অধিকারী। এবং আयীযের শ্ত্রীর পক্ষ হইতে বে দোষ অর্পণ করা হইয়াছছ উহা সম্লূণ ভিত্তিহীন। আর তাহাকে বে কারাগারের শাস্তি প্রদান করা ইইয়াছছ উহা কোন অপরাধ্রে কারণে নহে বরং উহা ছিল সশ্পূর্ণ যুলুম ও অবিচার। অতএব তিনি দূতকে বলিলেন মনীবের নিকট গিয়া আমার কারাগারে নিকিপ্ট হওয়ার ব্যাপার্রে পূণ্ণ তদন্ত করিতে বन।

হাদীস শরীফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধধর্য ও তাহার ভদ্রতার প্রশংসা করা হইয়াছে। বুখাগীী মুসনিম ও অন্যান্য হাদীসগ্থ ন্সসমূহে ইমাম জুহরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি.সায়ীদ ও আবূ সালমাহ হইতে তিনি হযরত আবূ হরায়木া (রা) হইতে বর্ণনা করেনে- রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করেন "অমরা হযরত ইবরাহীম (আ) অপপপ্মা সন্দেহ পোষণ করিতে অধিক হকদার যখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপানক,जাপনি মৃতকে জौবিত করেন কির্রেপ? উशা আমাকে একফু দেথিবার সুযোগ দিন। আর আল্লাহ্ ত'অানা হযরত লূত (অা)-এর থ্রতি অনুগ্ণহ করুন, তিনি কোন শক্তিশালী গোত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) যতকাল কারাগারে বन্দो ছিলেন यদি आমি ততদিন বন্দो थাকিতাম তবে আমি আহ্নানকারীর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিতাম।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্যান

 হযরত ইউসুফ (র্ভ)-এর স্থলে হইতাম তবে সাথে সাথথই আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম এবং দোষমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম না।

আবদুর রায়যাক (র) বলেন, ইবন উয়াইনাহ্ (র)....ইক্রিমাহ্ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমিতো হযরত ইউসুফ (অা)-এর چধर्य ও ভদ্রততয় বিশ্মিত না ইইয়া পারিনা দেখতে! স্বপ্নে বাদশাহ সাতটি দুর্বল ও মোটাতাজা গরু দেখিয়া ঢাঁহার নিকট উহার তাবীর জিজ্sাসা করেন অথচ তিনি বিনা

দ্বিষায় ও বিনা শর্তে উহার তাবীর বলিয়া দেন। যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে কারাগার হইতে মুক্তিন শর্ত ছাড়া তাহার কোন প্রশ্নেরই উত্তু দিতাম না। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় আমার বিশ্ময় হয়। আল্নাহ্ তাআলা তাহাকে ফ্ষমা করুন, যখন ঢাঁহার নিকট বাদশাহর দূত আসিয়া কারাগার হইতে মুক্তি সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বাহির ইইতে বিরত থাকিনেন যাবৎ না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন। यদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে সংবাদ শ্রবণ করিতেই দরজার নিকট দৌড়াইয়া যাইতাম। কিল্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া পর্यন্ত অপেক্ষা করিলেন। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

位 বাদশাহ যখন আর্যীযের ন্ত্রীর আমন্তণণ টপস্থিত মহিলাদের নিকট হইতে বে তথ্য সং্্রহ করিয়াছিনেন উহাই বর্ণনা কর্যিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ম তোমরা বল, ঢোমরা আমন্তণণের দিনে ইউসুফ (আ) কে আকৃষ্ট করিয়া তোমাদদের কুমতলব হাসিল করিবার চেট্টা কর্রিয়াছিলে সেই দিন কি ঘটনা ঘট্য়াছিন্ন? বাদশাহ यদিও সকলকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্ুু প্রকৃত্ক্ষে তাহার উজীর আयীযের ত্ত্রীই মূন লক্ষ্য ছিল। বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে মহিলারা সকলেই বলিল আল্লাহ্র পানাহ
 عَنْ কুমতলব পোষণ কর্রিয়া আমাকে আকৃষ্ করিতে চাহিয়াছছিন লে ক্থাই সত্য- বস্তুতঃ আমিই কুমতনব পোষণ করিয়াছিনাম।
 জনјই কর্রিয়াছি যেন আমার স্বামী এই কথা বুঝিতে পারে বে আমি তাহার অবর্তমানে চরম কোন খেয়ানত করি নাই। অবশ্য এই যুবকের প্রতি লোভ কর্রিয়াছিলাম কিন্ুু সে তাহা পূর্ণ করিতে বিরত রহিয়াছে। এইজন্যই আমি স্বীকার করিয়াছি যেন তিনি জানিতে পারেন बে আমিও দোযমুক্ত।
 त্তী বলে, আমি আমার প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও নিষ্নুম মনে কর্নি না কারণ প্রবৃত্তি অসৎ কাজের কামনা বাসনা কর্রিয়া থাকে। আর এই কারণণই আমি ইউসুরের্র প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম।
 করেন তাহাকে তিনি বাঁচাইয়া রাখেন।
", এই বক্তব্যটি আযীযের ন্ত্রী.যুলায়খার বলেই অধিক প্রসিদ্ধ। আল্নামা মাওরদী (র) তাহার তাফসীরে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ (র)ও তাহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এই কথা হযরত ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন অর্থ؟ (আ) বলিয়াছেন। অতএব ইহার অর্থ হইবে, আমি বাদশাহর দূতক্কে এইজন্য ফিরাইয়া দিয়াছি যেন আयীয এইকথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে তাহার খেয়ানত করি নাই। আর আল্নাহ্ তা‘আলা খেয়ানতকারীদের খেয়ানত চলিতে দেন না। আল্লামা ইবনে জরীর ও ইবনে হাত্মে (র) কেবল এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র)....হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে; বাদশাহ্ যখন মহিলাদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্মেরা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলে? তাহারা বলিল ঃ

共 খারাপ কিছ্ই জানি না । স্ত্রী বলিল, এখন তো সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এjই ঘটনার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন, সেদিনেও কি নয় যে দিন आর্যীযের ন্ত্রী আপনার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তখন তিनि বলিলেন আবূ বুদাইল, यাহ्হাক, জামান, কাতাদাহু, সুদ্দী (র) ও অনুর্প ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী ও প্রকাশ্য। কারণ পূর্ববর্তী সব কথাগুলোই আयীযের স্ত্রীর যাহা বাদশাহর সন্মুখে বলিয়াছিল অথচ হযরত ইউসুফ (আ) তখন বাদশার নিকট ছিলেন না। বরং তিনি তাহাকে পরে তথায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।

##  

## 

৫8. বাদশাহ বলিল ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর বাদশাহ যথন তাহার সহিত কথা

বनिन ঢথन বাদশাহ বनिল, আজ ঢুমি আমাদিগের নিকট মর্য়াদাশানী ও বিশ্বাসভাজন হইলে।
৫৫. ইউসুফ বলিল আমাকে দেশের ধন-সস্পদের উপর কর্ত্থত্ব দান কর্রুন, জামি বিশ্বষ্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।

ঢাফস্সীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) যখন বাদশাহর নিকট নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন, তখन তিনি বলিলেন ঊপস্থিত কর তাহাকে আমি আমার বিশিষ্ট সহচর ও উজীর নিযুক্ত করিব। অর্থাৎ বাদশাহ্ যখন হযরত ইউসুফ্ের সহিত আनাপ করিয়া তাহার মর্যাদা ও চরিত্র
 আজ হইতে जীপনি আমাদের নিকট অতি সম্পানিত ও বিশ্বત্ত। অতঃপর হযরত ইউসুফ (অা) বলিলেন আপনি আমাকে দেশের শস্য ভাভ্ডারের সংরক্ণণর ও বিতরণের কাজে নিযুক্ত করুন। আমি সং্রক্ষণ করিতে ও উহা সঠিকভাবে বিতরণ করিতে সক্ষম। হযরত ইউসুফ (অা) নিজেই এ ব্যাপারে নিজের প্রশংসা কর্রিয়াছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রল্যাজনে নিজের প্রশংসা করা জাল্যেয য়িি তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যরা অবগত না থাকে। হযরত ইউসুফ (আ) তাহার দুইটি বিশেষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি ন্যাস্ত করা হইবে উহা যথাযথতাবে পালন কর্রিবার জ্ঞানে তুণাব্বিত। শায়বা ইবন
 সং্রক্ষণকারী" আর ব্যাখ্যা ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর নিকট উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ঐ কাজ সুষ্ঠুতাবে পরিচাননা করিতে পারিবেন এবং তাহার ঘ্বা জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারিবে বनिয়া তাহার বিশ্ধাস ছিন। তিনি যমীনের শস্য ভাডার্রে কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার জ্ঞানানুসারে কাজ করিয়া প্রজাদিগকে দুর্তিক্ষের কবল হইতে বাঁচাইতে পার্রেন এবং এই পরিস্থিত্তিতে সঠিক ও নিখ্থুত পহ্ঞা অবনম্বন করিয়া তাহাদিগকক সুখে শাত্তিতে রাখিতি পারেন। বাদশাহর অন্তরে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়াছিল। অতএব তিনি তাহার সম্মানার্থে অতি আগ্রহসহকারে তাহার দরখাস্ত মঞ্জর করিলেন।

#   

## 

৫৬. এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশ্ প্রতিষ্ঠিত করিলাম বে, দে দেশে যथा ইম্ঘ অবস্থান করিতে পার্তিত। আমি যাহাকে ইচ্মা তাহার প্রতি দয়া করি, আমি সৎকর্মপরায়ণদিপের শ্রমফল নষ্ঠ কর্রি না।
৫৭. यাহারা মুমিন এবং মুত্তাকী ঢাহাদিগের পররোকের পুরক্কারই উত্তম।
 आমি ইউসুফ (आ)-কে মিসরের রাষ্ট্রীয় क্রতা দান করিয়াছি
 প্রসংtে বলেন, যেন ইউসুফ (আ) বেমন ইচ্থ তেমনিডবে সর্ব বিষয়ে অধিকার বিস্তার করিতু পারেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন, কারাগারে দুঃথকষ্টের ও সংকীর্ণ জীবন যাপন করিয়া এখन ইউসুফ (আ) বেন তাঁহার ইচ্থামত কোন বসবাসের স্ছান निর্ধার করিতে পরেন। রহমতের অশ্প দান কর্রিয়া थাকি আর সৎলোকদের শ্রমফল আমি নষ্ট করি না। অতএব হযরত ইউসুফ (আা)-এর প্রতি তাহার ভাইদের দুর্ব্যবহার ও আযীী্যে শ্তীর পफ্ষ হইতে তাহাকে করাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি বে ৃৃর্র্যে পরিচয় দান

 (আ)-এর জন্য পরকালে বে বিনিময় জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা তাহার পার্থিব রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় ক্মুত হইতে অধিকতর বড় ও উত্তম। बেমন তিনি হयরত

 आমি আপনাকে দান কর্যিয়াছি এবংং পরকানেও আপনার জন্য আমার নিকট অত্য়্ত মর্যাদা ও উত্তম বাসস্থান রহিয়াছে। মোটকথা মিসরের সয্রাট রাইয়ান ইবন অनীদ কাছীর-8৬ (6)

হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্রিত্ দান করিলেন। এই পদেই সেই মহিলার স্বামী অধিষ্ঠিত ছিনেন ব্যে মহিনা হযরতত ইউসুফ (আা)-কে ফুসলাইয়া তাহার সহিত অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। মুজাহিদ বলেন, পরবর্তীতে মিসরের সয্রাট হযরত ইউসুফ (আ) -এর হাতে ইসলাম প্রহ কর্রিয়াছিলেন।

মুহাশ্মদ ইবনে ইসহাক (রা) বলেন হযরত ইউসুফ (আা) মিসর সয্রাটকে বলিলেন
 করুন, তथন তিনি বলিলেেন, আমি आপনার দরখাস্ত মঞ্জুর কর্রিলাম। অতঃপর তিনি ইৎফীর নামক মন্ত্রীকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থলে হয়ত ইউসুফ (অা)-কে মন্ত্রি নিযুঞ্ত করিলেন। আল্লাহ্ ত'আালা ইরশাদ করেন,


মুহাম্দদ ইবনে ইসহাক বলেন, ইৎফীর তখন কিছুদিন্নের মধ্যে মৃত্যবরণ করিল এবং মিসরের সয়াট ইৎফীরের শ্রীকক হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর্রিয়া দিলেন। যখন তাহার ন্ত্রী তাহার নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন হযরত ইউসুফ (অ!) তাহাকে বনিলেন, তুমি আমার সহিত যাহার কামনা করিয়াছ্লে উহা অপেক্ষা ইহ তাল নয় কি? তখন তিনি বলিলেন, হে সিদ্দীক! হে সত্যবাদী! আপনি আমার পৃর্ব্রের কর্মকাভ্রের জন্য তিনক্কার করিবেন না, আপনি জানেন, আমি একজন সস্পদশাनী র্রপবতী মহিলা আর আমার স্বামী ছিনেন পৌরুথঠীন আমার সহিত তাহার মিলনই সষ্ভব ছিল না। जপর দিকে আল্লাহ্ ত'আানা আপনাকে বে সৌক্দর্य দান করিয়াছেন উহাও কাহার অজানা নয়। ঐতিহাসিকণণ বনেন, হযরত ইউসুফ (অ) তাহাকে কুমারীই পাইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত মিননের ফতে দুইটি পুত্র সন্তান জন্দগ্রণ করে। আফর্রাশীম ইবনে ইউসুফ ও মীশা ইবনে ইউসুফ। आফরাশীম ইবন ইউসুফ এর ঔরশে হযরুত ইউশা’ ইবনে নূন এর পিতা নূন এবং হযরত আইয়ুব (আ) এর শ্ত্র হযরত রহমত জন্ম গ্রহণ কর্রে। ফুযাইল ইবনে আয়াय (র) বলেন, আবীযের श्र্রী একদিন পてে দাঁড়াইয়াছিন হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আা) সেইপথ দিয়া অতিক্রেম করিলেন, তথন আयীব্যের শ্ত্রী বলিল, সম্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার আনুগত্যের ফলে গোনামকে রাজত্ব দান করিয়াছেন এবং তাহার 'নাফর্যমানীর কারণে রাt্ট্রের অধিকারীকে দাল়ে পরিণত কর্য়াছেন।



৫৯. এবং সে यখন উহাদিগের সামগ্গীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, তোমরা আমার নিকট তোমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা কি দেখিতেছনা যে, আমি মাপ্প পূর্ণ মাত্রায় দেই আমি উত্তম মেयবান।
৬০. কিন্তু তোমরা यদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদিগের জন্য কোন বরাদ্দ থাকিবে না। এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী ইইবে না।
৬১. উহারা বনিল, উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিব এবং নিশচয়ই ইহা করিব ।
৬২. ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছ্ তাহা উহাদিগের মালপত্রের মৰ্যে রাখিয়া দাও- यাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা বুঝিতে পারে যে উহা প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে।

তাফসীর ः আল্মামা সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকাগণ বলেন, যে কারণে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া মিসরে আসিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-এর মন্ত্রিত্ম গ্গহণ করিবার পর যখন শান্তির সাতটি বছর শেষ হইয়া গেল এবং দুর্ভিক্ষের বছর সমাগত ইইল এবং মিসরের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি এই দুর্ভিক্ষ কিনান শহরেও ছড়াইয়া পড়িল। এই শহরেরেই

হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাহার সন্তানরা বসবাস করিত। এই সময় হযরত ইউসুফ (আ) খাদ্রদ্রব্যের প্রতি কঠোর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন এবং বিরাট খাদ্যভান্ডার সং্্রহ করিলেন।

তখন হযরত ইউসুফ (আ) বাহিরের প্রত্যেক আগন্তুককে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। আর তিনি নিজে এবং সেনাবাহিনী এমন কি মিসর সম্রাটও কেবল দুপুর বেলা একবার মাত্র এক আধ লুকমা খাদ্য আহার করিতেন। মিসরবাসীদের পক্ষে ইহা ছিল এক অপূর্ব রহমত। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম বছরে তাহাদের নিকট মালের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় করিতেন, আর দ্বিতীয় বছরে তাহাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন, অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ বছরেও আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন। এমনকি তিনি যখন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হইয়া গেলেন তখন অবশেষে তাহাদের জীবনের ও সন্তান-সন্তুতির বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন এবং পরে তিনি তাহাদিগকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের মালও ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য এই কথা সত্য কি মিথ্যা উহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তবে রেওয়ায়েতটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত যাহা আমরা বিশ্বাসও করিতে পারিনা আর অবিশ্বাস ও করি না। মোটকথা বহিরাগতদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরাও ছিল যাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশে আসিয়াছিল। তাহারা এই কথা জানিতে পারিয়াছিল যে মিসরের আयীय মালের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দান করেন অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) ঢাঁহার পুত্রদিগকে তথায় পাঠাইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর আপন ভাই বিনিয়ামীন যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরে তাহার সর্বাধিক প্রিয় পুত্র ছিলেন তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, আর অবশিষ্ট দশজনকে. পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যখন মিসরে পৌছল তখন হযরত ইউসুফ (আ) শাহী প্রতাপের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কারণ তাহারা তাঁহাকে অতি অল্প বয়সেই ছাড়িয়াছিল এবং বিদেশী কাফেলার নিকট তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল আর তাহারা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে উহাও তাহাদের জানা ছিল না। ফনে তাহারা এই কথা ভাবিতেও পারে নাই যে, সেই ইউসুফ এতবড় মর্যাদার অধিকারী হইবেন। কাজেই তাঁহাকে তাহারা চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদেরকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের সহিত এমনভাবেই কথা বলিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে চিনতেই পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই শহরে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? তাহারা বলিল, হে আयীয! আমরা খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, সম্ভবতঃ তোমরা গোয়েন্দা,

তাহারা বলিল, আল্লাহ্ পানাহ! আমরা গোল্যেন্দা নই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় বাস কর। তাহারা বনিল, আমরা কেনানের অধিবাসী এবং ‘আমাদের পিতা আল্লাহ্র নবী হযরত ইয়াকৃব (অ)।’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যতিত তাহার আর कি কোন সন্তান আছে? তাহারা বলিল আমরা মোট বার ভাই কিন্নু আমাদের কনিষ্ঠ ভাই বে, আমাদের আব্বার সর্বাধিক থ্রিয় সন্তান ছিন সে জগগলে মারা গিয়াছে এখন তাহার আপন আর এক ভাই আছে। তাহাকে আর্মা আসিতে দেন নাই। তিনি তাহার দ্ঘারাই সান্ত্না লাভ করেন। অতঃপর হযরতত ইউসুফ (আ) তাদের যত্ন ও সম্মান করিবाর জन्য निद্দেশ দিলেন। आাসবাবপচ্রের যাবতীয় ব্যবস্থ কর্রিয়া দিলেন, তাহাদের খাদ্দ্রব্য পূর্ণভাবে মাপিয়া উটের উপর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে নইয়া আসিবে, তোমরা সত্য কথা বলিয়াছ না মিথ্যা বলিয়াছ তাহা বেন আমি বুঝিতে পারি।
 (অা) তাহাদিগকক পুনরায় आসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন।.অত়ঃপর তিনি এই
 করিলেেন। অর্থাৎ তোমরা यদি তাহাকে নইয়া না আস তবে পুনরায় আর খাদ্য পাইবে নा। সহিত এই সস্পর্কে আলাপ কর্রিব এবং তাহাকে আনিবার জনা যথা সভ্ভব ঢেষ্যা করিব যেন আপনি এই কথা বুঝিতে পার্রেন বে আমরা আপনার সহিত সত্য কথাই বলিয়াছি। সুদী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আা) তাহাদের নিকট হইতে দুইটি জিনিস বন্ধক রাথিয়াছিলেন। কিন্ুু এই মতটি সমালোচনার উর্ষে নহহ। কারণ তিনি তাহাদের সহিত সদ্য্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় आসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং বন্ধক রাখা ইহার পরিপন্গী।

آبحُتْ ? আসিয়াছে উহা তাহাদের বস্তার মধ্যেই এমনভাবে রাখিয়া দাও যেন তাহারা বুঝিতেই না পারে। কেহ বলেন, হ্যরত ইউসুফ (আ) आশশকা করিয়াহাহেনেন, यদি তিনি তাহাদের শৃঁজী রাঘিয়া দেন তবে অন্য কোন পূঁজী না থাকার কারণে তাহারা হয়ত আর আসিবেনা আর

ইহাও হইতে পারে বে, তিনি তাহার পিতা ও ভাইদের নিকট হইতে খাদ্যের কোন বিনিময় গ্রহণ করা পছন্দ করেন্ নাই। কেহ কেহ ইহাও বলেন, বে তাহারা যখন তাহাদের মালের মধ্যে উক্ত পূঁজী পাইবে তথন তাহারা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য পুনরায়


৬৩. অতঃপর উহারা যখন তাহ্হাদিপের পিতার নিকট ফির্য়া জার্সি। তখন তাহারা बनिন হে জামাদিগের পিতা! আমাদিগের জন্য বরাদ্ধ নিষিদ্ধ কর্রিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগেন্রে ভ্রাতাকে আামাদিগেন্রে সহিত পাঠাইয়া দিন। यাহাত্ আমর্া রসদ পাইচে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রককণা-বেক্ষণ করিব।
৬৪. তিনি বলিলেন, জামি কি তোমাদিগকে উহ্হার সম্বক্ধে সেই র্রং বিশ্বাস কর্রিব, ব্রেপ্প বিশ্বাস পূর্ব্র তোমাদিগকে করিয়াছিনাম তাহার ভ্রাতা সম্বক্ধে। जাল্লাইই রহ্ষণাবেশ্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হইলেন দয়ালুদিগের মধ্যে ল্রেষ্ঠ দয়ানু।


 তাহলে আগামীতে আমাদিগকে আর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা ইইবে না। অতএব আমাদের সহিত তাহাকে পাঠাইয়া দিলে আমরা তাহাকে সং্রক্ষণ করিব। কে小 কোন
 দিবেন। নিরাপদেই আপনার নিকট্ট ফিরিয়া आসিবে। বেমন হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে . जारा বनिয়াছিন, আপনি ইউসুফ-কে আার্মাদের সহিত্ত পাঠাইয়া দিন লে আমাদের সহিত থেলা ধুলা করিবে এবং আমরা তাহাকে হেফাयত করিব। কিন্ু তাহারা ইউসুফ (অ)-এর ব্যাপারে পৃর্ব্রে বিশ্বাসযাত্কত করিয়াছিন। এই কারণণই হয়ত ইয়াকৃব (অ) তाহाিগকে বनिলেন তোমরা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তদ্রপপ ব্যবহার করিবে বেমেন পূর্বে তাহার ভাইয়ের ।সহিত ব্যবহার করিয়াছিনে। অতএব আমি বিनिয়ামীনের ব্যাপার্র ঠিক ज্জ্রপ ভরসা

কর্রিতে পারি যেমন পূর্ব্বে তাহার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ভরসা করিয়াছ্লিনাম। অর্থাৎ তোযরা তাহাকে আমার নিকট হইতে উধাও করিয়া ফেলিবে
 जর্থাৎ－জান্ধাহই সর্ব্রোত্তম হেফাযতকারী আর তিনিই সর্বাধিক অনুপ্হহকারী। তিনি আমার এই দুর্বলবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। আমি আশা করি তিনি আমার নিকট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।

##   




৬৫．যখन উহারা উহাদিগের্র মাল－পত্র খুলিল ঢখন তাহারা দেशিত্ পাইন উহাদিতগর পণ্যমূন্য উহাদিগক্ক প্রত্্পণ কর্木া হইয়াছে। উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা！আমরা কি প্রত্যাশা কর্রিতে পারি？ইহা আামাদিগের প্রদত্ত পণ্য মূন্য অামাদিগকে প্রত্যপণ করা হইয়াছে，পুনরায় আমর্যা আমাদিগের পরিবার্বর্গকে থাদ্য－সামখ্রী আনিয়া দিব，এবং আমরা জামাদিগের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ কর্রিব এবং আমর্যা অতিনিত্ত আর এক উ犍 বোঝাই পণ্য আনিব যাহা আনিয়াছি তাহা পর্রিমাণে অল্প।

৬৬．পিতা বনিন জামি উহাকে কখনই তোমাদিগের সহিত পাঠাইব না যত্ষণ না তোমরা আাল্লাহর নামে অগ্পীকার কর বে，তোমর্রা উহাকে আাার নিকট লইয়া जাসিবেই，অবশ্য यদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়। অতঃপর্র यथन উহ্হার্গা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা কর্নিন তথन সে বলিন आমরা ভে বিষয়ে কথা বनिতেছি जান্লাহ ：丁াহার বিধায়ক।

তাফ্সীর ঃ আন্লাহ ত＇অালা ইরশাদ করেন，হयরত ইউসুফ（আ）－এর ভাইরা
 कি আাশা করিতে পারি？হয়ত ইউসুফ（আ）তাহাদের পৃঁজী তাহাদের মালের－মধ্যেই
 অর্থ হইন, আমাদের পৃঁজী ফেরত দেওয়া হইয়াছে আর রেশনও পুরাপুরিতাবে পাইয়াছি ইহ ছইতে অধিক আমরা আার কি আশা করিতে পারি?
 তখन आমাদের্র পরিবারের জন্য খাদ্য-দ্রব্য লইয়া অসিব। আরো একটি উটের বোঝাই মান অতিরিক্ত আনিব। হযরত ইর্সুফ (অা) প্রত্যেককে এক ঊটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য দান করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হয়ত ইউসুফ (আ) এক গাধার পরিমাণ বোঝা খাদ্য-দ্রব্য দান কর্রিতেন, কোন কোন
 ভাইকে সাথে লইয়া গেলে বে অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে লেই তুননায় ইহাতো সহজ কাজ। এই কথাটি দ্বারা ঢাহাদদর বক্তব্যের উপসংহার ও পরিসমাণ্তি ঘটিয়াছে,
 বলিলেন, তোমরা যাবৎ না আল্gাহর নাম শপথ করিবে ভে তাহাকে অবশাই ফিরাইয়া
 বিপদের সশ্মুথিন হও এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে সক্ষম না হও তবে সতন্ত্র কথ্থ। যখন তাহারা আা্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করিল তখন হযরত ইয়াকৃব্ব (আ) বলিলেন,
 ব্যবস্থা ছিল না কাজেই তিনি এই এর্রপ পরিন্থিত্তেও বিনিয়ামীনকে পাঠাইতে বাধ্য इইয়াছ্লেন।

##   

##  

৬৭. সে বনিল, হে जামার পুত্রগণ তোমরা এক ঘার দিয়া প্রবেশ করিও না ভিন্ন ভিন্ন घার দিয়া প্রবেশ কর্রিবে। আল্লাহর বিধানের বির্रুদ্ধে জামি তোমাদিণগের জন্য কিছू করিতে পারিব না। বিধান জল্লাহরই। জামি তাহার উপর্র নির্ভর করিতে চাহি, ঢাহারই উপর নির্তন্রকার্রীগণ নির্ড্ন কর্নক।
৬৮. এবং যখন তাহারা তাহাদিতের্র পিতা তাহাদিগকে বে ভাবে আদেশ করিয়াহিল সেই ভাবেই প্রবেশ কর্নিল। তথন অাল্লাহর বিধান্নে বিক্রদ্ধে উহা তাহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ইয়াকূব (অা) কেবল ঢাহার মনের একঢি অভিপ্রায় পূর্ণ কর্নিয়াছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্মু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবপ্ত নহে।

ঢাফসীর্র ঃ হযরত ইয়াকূব (জা) যখন তাহার সন্তানদিগকে তাহাদের ভাই বিনিয়ামীনসহ মিসরের দিকে রওনা কর্াইয়া দিলেন তথন তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারা সকনে যেন একই দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ না করে। বরং বিভিন্ন দরজজা দিয়া যেন তাহারা শহরে প্রবেশ করে। ইবন্ন আব্বাস , মুহাম্মদ ইবনে কা‘ব, মুজাহিদ यাহ्হাক, কাতাদাহ, সুদী (র) ও অन্যান্য তাফস্সীরকারগণ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদ্রর প্রতি মানুষ্যে নজর লাগিয়া যাওয়ার আশক্কা করিয়াছিলেন। কারণ, তাহারা অত্তন্ত র্পপ ও সৌন্দর্ব্রে অধিকারী ছিলেন। কাজেই তিনি নজর লাগিয়া যাওয়ার ভয় কর্রিয়াছিলেন কারণ নজর সত্য এমনকি এই নজর সওয়ারীকেও ঘোড়া হইতে নীচে

 ব্রে হযরত ইউসুফ (এা) এর ভাইয়া সেই দরজজাসমূহের কোন একটিতে মিলিত হইবে।

位 কর্যিয়া দিলেন বে, আমি তোমাদিগকে বে ব্যবহ্থ পহণ করিতে বলিলাম উহা তাকদীর্রের ফয়সানা রূদ করিতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ্ কোন কিছুন ইচ্ঘ করলে তाशा কোন তদবीর রূ ইইত পারে নा准 এবং সকল ভরসাকারীদের তাহার উপরই ভরসা করা উচিত।


কাছীর-89 (৬)

যখন তাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ কর্রিল , তখন লেই তদবীর আল্লাহর ফয়়সালাকে একটুও র্দ করিতে সক্ষম হইবে না। অবশ্য হযরত ইয়াকৃব (আা)-এর অন্তরে বে আশঙ্কা ছিল তিনি তাহা প্রকাশ কর্রিয়া একটা দাiয়িত্ পালন করিয়াহেন। আর তাহ হইন তাহাদিগকে নজর হইতে বাচাইয়া রাখা ।
${ }^{5}$ বলেন, হयরত ইয়াকূর্ব (আ) জ্ঞাनो ছিলেন याহ তিনি জানিতেন जাহার প্রতি আমল করিতেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ যে জ্ঞান তাহাকে শিক্কা দিত্যেছিলেন সেই জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী ছিলেন।

৬৯. উহারা যখন ইউসুফ্েন সশুনে উপস্থিত হইন ঢখন ইউসুফ ঢাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল জামিই তোমার সহোদর, সুতর্木াং উহারা যাহা কর্রিতেছে তাহার জন্য দুঃখ কর্রিও না।

তাফ্সীর ঃ হयরত ইউসুফ (অা)-এর ভাইরা যখন তাহার আপন ভাই বিনিয়ামীনকে নইয়া মিসরে পৌছন তখন তিনি তাহাদিগকে শাহী মেহমান খানায় থাকিবার জন্য স্থান দিলেন এবং তাহাদের প্রতি অত্ত্ত অনুণ্ণহ প্রকাশ করিলেন। আর তাহার আপন जাই বিনিয়ামীনকে নির্জনে লইয়া গিয়া যাবতীয় घটনা সস্পর্কে তাহাকে जবগত করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন বে তিনি তাহার আপন ভাই। আর তাহার অন্যান্য ভাইরা বে দুর্ব্যবহার করিয়াছে সে জন্য কোন কষ্ঠ ও দুঃখ না পান তাহাও ঢাহাকে বলিয়া দিলেন। সাথে সাথে এইসব কিছू তাহার অন্যান্য ভাইদের নিকট হইতে যেন গোপন রাখেন সে উপদেশটি করিতেও তিনি ভুলিলেন না। এবং এইকথাও তাহাকে বনিয়া দিলেন বে, তাহাকে তিনি নিজের কাছে সম্মানের সাথে রাখিয়া দেওয়ার সর্বপ্রকার তদবীর করিবেন।

$$
\begin{aligned}
& \text { (v.) }
\end{aligned}
$$

## o 0 O

## O 0

१०. অতঃপর সে যখन উহাদিগের সামগ্ণীর ব্যবস্থা করিয়া দিল ঢখন সে ঢাহার সহোদর্রের মালপত্রের মধ্য্য পানিপাত্র রাখিয়া দিল। অতঃপর এক আহাহ়ক চিৎকার করিয়া বলিন হে যাত্রী দন! তোমরা নিচ্য়ই চোর!
৭১.টহারা ঢাহাদিণের দিকে চাহিয়া বলিল, ঢোমরা কি হারাাইয়াছ?



ঢাফসীর : হযরত ইউসুফ (আা) যখন তাহার ভাইদিগকে এক এক উট্ট্রের বোঝাই খাদদ্রব্য দিলেন তখন তাহার কোন এক কর্মচারীকে বনিয়া দিলেন সে যেন বিনিয়ামীন্র মালের মধ্যে একটি শাহী পানিপাত্র রাথিয়া দেয়। অধিকাংশ তাফ্সীরকরের মতে পেয়ালাটি ছিল র্রপার। আবার কেউ কেউ বলিয়াছিল পেয়ানাটি স্বর্ণের ছিন। ইবনে যাল্যেদ (র) বলেন, এই পোযানা দ্ঘারা পানি পান করা হইত এবং মানুষ্ের খাদ্য-দ্রব্যও মাপিয়া দেওয়া হইত। হযরত ইবনে जাব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যাহহাক ও আব্ুুর রহমান ইবন যায়েদ (র) অনুন্রপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম
 পেয়াनা যাহাতে পানি পান করা হইত। এবং হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকটও जদ্র্রপ একটি পপে়়ানা ছিল। হযরতত ইউসুফ (অ) উক্ত পেয়ালা বিনিয়ামীনের মালের মধ্বে রাথিয়া দিলেন বে কেহ বুঝিতেই পার্রিল না। অতঃপ্র একজন ঘোষণা কর্রিল


 হারাইয়াছি। অর্থাৎ বে পাত্র দ্যারা রেশন মাপিয়া দেওয়া ইইয়াছে উহাই হারাইয়া নিয়াছে। উशা গুঁজিয়া বাহির করিয়া দিবে তাহার জন্য এক উষ্ট্রের বোঝা রেশন অতিরিক্ত পুরক্কার হিসাবে মিলিবে।

#  

##  <br> (vo) نَجْزِى الظُّلِّيْنِك





৭৩. ঢাহারা বলিল, আাল্লাহর শপথ, ঢোমরা ঢো জান জামরা এই দেশে দ্ষৃতি কর্রে জাসি নাই এবং জামরা চোরও নহি।
98. তাহারা বলিল, यদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তাহার শাস্তি কি?
৭৫. তাহারা বলিল, ইহার শাঙ্তি, याহার মান-পর্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে, সেই উহার বিনিময়। এইভাবেই আমরা সীমা নংঘনকার্রীদিগের শাস্তি দিয়া থাকি।
৭৬. অতঃপর সে তাহার সহোদর্রের মালপত্র তাল্লাশির পৃর্বে তাহাদিগের মালপত্র তল্লাশি কর্তিতে লাগিল। পর্রে তাহার সহোদর্রে মানপত্রের মধ্যে হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এই ভাবে আমি ইউসুফ্রে জন্য কৌশন করিয়াছিনাম। বাদশার জাইনে তাহার সহোদরকে আটক করিতে পারিত না, অাল্লাহ ইম্ঘ না করিলে। आমি यাহাকে ইচ্ম মর্যাদায় উন্নীত কর্রি। প্রত্যেক ख্ঞেনবান ব্যক্তিন উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আা)-এর কর্মচারীরা যখন তাহার ভাইদের প্রতি চূরির

 ভার্লভাবেই জান বে আমরা ফাসাদকারীও নহি আর চোরও নহি। অর্থাৎ আমাদের চরিত্র ঐইক্রপ আচরণণর অনুমতি দেয় না। কারণ তাহারা ইউসুফ (অা) ভাইদের উত্অম চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াঘিল। তখন হযরতত ইউসুফ (অা) এর কর্মচার্রীরা বনিन,


 ছিল চোরকে তাহারই হাওলা করিয়া দেওয়া হইত, যাহার মাল চুরি করা হইত। হযরত ইউসুফও ইহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন এই কারণেই তিনি তাহার ভাইয়ের মাল আসবাব দেথিবার পূর্বে তাহার অন্য ভাইদের মাল আসবাব দেখিলেন ।

隹 বাহির করা হঁইল এবং তাহাদের স্বীকৃত অনুসারেই তাহার ভাইকে গ্রেফতার করা
 রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি ইউসুফ (আ)-এর জন্য এ্ৰ তদবীর করিয়াছি অর্থাৎ আল্মাহ তা‘আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই ব্যবস্থা গ্ৰহণ করিবার শিক্ষা দান করিয়াছেন।
 গ্রেফতার করিয়া রাখার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া নিজেরাই এই ফয়সালা দিয়াছিল আর হযরত ইউসুফ (আ)ও ইহা জানিতেন। অতএব তাহাদের নিজ্জের ফয়সালা অনুসারেই বিনিয়ামীন হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট থাকিতে বাধ্য হইলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের শরীয়তের এই বিধান

 যাহারা ঈমান আনিয়াছেন আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের মর্যাদা বুলন্দ করেন (মুজাদালাহ2১)।
 বসরী (র) বলেন, সকল আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপর আলেম ও জ্ঞানী আছে এমন কি এই পরম্পরা আল্লাহ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া যায়। আক্দুর র]য়্যাক (র).... সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকu্ট ছিলাম— তখন তিনি একটি আশার্যজনক কথা বলিলেন,




 এই ব্যক্তি অপেক্ষ জ্ঞানী। কিন্ুু আল্মাহ সকল জ্ঞানীদের উর্ধে। হযরত ইকরিমা (র)ও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবদদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে ইইন

(VV)
 بِكَا تَحِفُوُنَ
१৭. উহারা বলিল সে यদি চূরি কর্রিয়া থাকে ঢাহার সহোদরও তো পৃর্বে চূরি কর্রিয়িহি। কিষ্ুু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার निজের মনে গোপন র্রাখিল এবং উহাদিগের নিকট প্রকাশ কর্রিল না। সে মনে মনে বলিল, তোমাদিগের্র অবস্থা তো शীনত্র এবং তোমর্木া याহা বनिত্তেছ সে সম্ধক্ধে জাল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

ঢাফ্সীর ঃ হযরত ইউসুফ (আা)-এর ভাইরা যখন শাইী পেয়ানা বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে ইইতে বাহির করিতে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, إن يُسْ

 হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইন (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন হযরতত ইউসুফ (জা) ঢাহার নানার মূর্ত্ত চূরি কব্রিয়া ভাছিয়া ফেলিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) আবদूল্মাই ইবনে জাবূ নজীহ (র) হইতে তিনি মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন সর্ব প্রথম হয়রত ইউসুফ (অা) বে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা হইল, হयরত ইউসুফ (আা)-এর এক ফুফু হিলেন এবং তিনি ছিলেন হযর্ত ইসহাক (আা)-এর সর্ব প্রথম কন্যা সন্তান। হযরত ইসহাক (আ)-এর একটি কমরব্ধ ছিল যাহা বংশের সর্বাধিক বড় সন্তানের নিকট থাকিত। হযরত ইউসুফ (আ) যখন জনম্র্গণ করেন তখन তাহার লালন পালনের দায়িত্ব তাহার এই ফুফুই প্রহণ করিয়াছিলেন। হযরতত ইউসুফ (आা)-এর প্রতি তাহার অসাধারণ থ্রীতি ও ভালরাসা ছিল। তিনি তাহাকে মুহূর্ত্রে জন্যও পৃথক করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই দিকে হ্যরতত ইউসুফ (অা) যখন কিছু বড় হইলেন তখন তাহার পিতা হযরত ইয়াকৃব (আা)ও তাহার প্রতি जসাধারণजাবে আকৃষ্ঠ হইয়া পড়িলেন এবং তাহার অগ্নির নিকট আসিয়া বনিলেন, বোন! ইউসুফ্রে আপনি আমার নিকট ফিরাইয়া দিন আল্লাহর কসম আমি একমুহ্ত্রও

তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না— ইহার জবাবে তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, आমি তাহাকে দিব না। অবশ্য কিছ্মুণ পর তিনি বনিলেন আচ্ম একবারেই यদি না ছাড়িতে চাও তবে কিছू দিনের জন্য আমার নিকট রাখ যেন আমি তাহার প্রতি দেখিয়া চদ্দূ জড়াইয়া সাব্ত্বনা লাভ করিতে পারি। একদিন তিনি কমর বঞ্ধনটি হযরত ইউসুফ (জ) কাপড়ের নীচে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বनিলেন, হযরত ইসহাক (অ)-এর কমরবন্ধ হারাইয়া গিয়াছে, দেখ কে উহা চুরি কর্রিয়াছে। তাহারা কোথাও ฆুঁজিয়া পাইল না । অতঃপর তিনি বলিলেন আচ্ছ ঘরের সকলের নিকট খুঁজ্যিয়া দেখা ইউক। তাহারা খুজিয়া হযরত ইউসুফ (জা)-এর নিকট কমরবন্ধটি পাইন। তখন তাহার ফুফু বলিলেন এখন ইইতে ইউসুফ আমার নিকটই থাকিবে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই ধর্মর বিধান অনুযায়ী ইহাই চূরির বিচার ছিন।

অতঃপর হयরত ইয়াকৃব (অ) তাহার অগ্নির নিকট আসিলে তাহার অগ্নি তাহাকে পূর্ণ घটনা বলিলেন, উহা ঔনিয়া তিনি বनিলেন সত্যই यদি সে অইক্পপ কর্রিয়া থাকে তবে সে আপনার নিকটই থাকিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (অা)-এর ফুফু তাহাকে নিজ্রে কাছেই রাখিয়া দিলেন এবং হযরত ইয়াকৃব তাহার ভগ্নির মৃত্যুর পূর্বে আর তাহাকে নিজের কাহে আনিতে সক্ষম হইলেন না।

বিনিয়ামীনের এই ঘটনার পর ঢাহার ভাইরা হयরত ইউসুফ (আ)-এর এই घটনার প্রতি ইংপিত করিয়াছিন। মনে মনে এই কথাই বলিলেন নিকৃষ্ট প্রকৃত্র লোক তোমরা যাহ কিছু কর্রিত্ছে আল্লাহ উহা ভাল করিয়াই জানেন।

 বিধানের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ مَزْمَ (স্বন্বনামটি যাহার দিকে ফিরিয়াছে) উল্⿰ৈেখ করিবার পৃর্বেই ইহা বৈধ না ইইলেও বিশেষক্ষেত্রে বৈধ বলিয়া বিবেচেত হয়।

কুরজান, হাদীস ও আরবী সাহিত্য গ্থন্থ পদ্য ও গদ্যাংশে ইহার অন্নক দৃষ্ঠাত্ত

 বनिয়াছিলেন

# (VA)  

## (va)


৭৮. উহারা বলিল হে আাयীय, ইহার পিতা জাছেন অতিশয় বৃদ্ধ । সুত্রাং ইহার স্থলে জপনি আমাদিগের একজনকে র্াাখুন। আমরা ঢো আপনাকে দেথিতেছি মহানুভ্ব ব্যক্তিদিগের একজন।
৭৯. সে বলিল যাহার নিকট জামরা আমাদিগের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ নইতেছি। এর্রপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকার্রী হইব।

তাক্সীর ঃ বিনিয়ামীনকেই যখন গ্যেফতার কর্রিয়া হযর্ত ইউসুফ (আ) এর নিকট রাখিবার সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করা হইল, তখন তাহারা হযরুত ইউসুফ (আ)-এর নিকট নর্ম
 তাহার একবৃদ্ধ পিতা আছেন এবং তাহাকে অত্ত্রিক ভানবাসেন এবং তাঁহার হারান পুত্রের শোক কষ্টকে ইহার দারাই কোন প্রকরে ভুলিয়া থাকেন।

অতঃপর ঢাহার স্থলে আমাদের একজনকে গ্থেফতার করুন্ন।重 آنْ নিকট আমাদের মাল পাওয়া গিয়াহে এবং তোমরাও উহা স্বীকার কর্যিয়াছ কেবল তাহাকেই গ্গেফতার করিতে হইবে যদি অন্য নির্দোষ ব্যক্কিকে আমরা গ্ছেফতার করি






## 



##  <br> 

৮০. ষখन ঢাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তথন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে নাগিল। উহাদিগের মধ্যে বে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিন সে বলিল তোমরা कि জান না বে ঢোমাদিগের পিতা তোমাদিগের নিকট হইঢে জল্লাহর নামে অभীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফ্মে ব্যাপারে ত্রুটি কর্নিয়াছিলেন। সুতরাং আমি কিছूতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না यতক্ষণ না আামার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অथবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিও বিচারককিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
৮১. তোমরা তোমাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং -বনিিও হে আমাদিগের পিতা, আপনার পুত্র চूরি করিয়াছছ এবং আমরা যাহা জানি তাহার প্রত্যक্ष বিবরণ দিলাম। অদৃল্যে্য ব্যাপারে জমরা অবহিত ছিলাম না।
৮২. यে জनপদদ আমরা ছিনাম উহার অধিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা কর্নন এবং ব্যে যা্রীদের সহিত আমরা জাসিয়াছি তাহাদিগেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি।

তাফ্সীর ः आল্লাহ ত'আালা হयরত ইউসুফ (আi)-এর ভাইদের সন্মুথ্ে সংবাদ দিতেছেন বে তাহারা যখন বিনিয়ামীনকে মুক্ত করার ব্যাপারে নিরাশ ইইন অথচ তাহারা তাহাদের পিতার নিকট বিনিয়ামীনকে ফির্রাইয়া দেওয়ার শপথ কর্যিয়াছিল। কিন্ুু উহা তাহাদের পক্ষে বাঁধা প্রাঙ্ত হইল। তখন তাহারা লোকদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পরামর্শ করিতে নাগিন সর্বাধিক বড় ব্যক্তি যাহার নাম ছিন রুবাইল, কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম ছিল ইয়াহ্যা ঐই রুবাইলই কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, যখন হযরতত ইউসুফ (অা) এর ভাইরা তাহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

 কাঘীর-8b ( ( )

তাহার নিকট ফিরিাইয়া দেওয়ার শপথ নইয়াছিলেন নয় কি? এখন ইহা তোমাদের পক্ষে অসষ্বব হইয়া পড়িয়াহে অথচ পূর্বে ইউসুফকে ভে তোমরা হারাইয়াছ উহাও তোমরা ভুলিয়ী यাও নাই। 1 কর্রিব यাইবার অনুমতি দান করেন করেন অর্থাৎ ইহাদের সহিত যুফ্ধ করিয়া আমার ভাইকে মুক্ত করিয়া লইব কিংবা অন্য কোন ঊপায় অবনম্বন করিব অতঃপর তাহাদের বড় ভাই তাহাদিগকক এই আদেশ করিন ঢাহারা যেন তাহাদের পিতাকে घটন্না সপ্পর্কে অবহিত করে এবং ওযর পেশ করিয়া আমাদিগকে নির্দোষ প্রমাণিত করে ঢাফসীর প্রসল্গে বনেন, আমরা তো পূর্বে এই কথা জানিতাম না বে আপনার পুত্র চूরি করিবে। আদ্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলান (র) বলেন, অথবা এই গায়েব ঢো জানিতাম না বে সে ুুরি করিয়াছ্-আমাদের নিকট মাসলা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে বে চোরের শাস্তি কি? আমরা তাহাই বলিয়া দিয়াছি।
 হইয়াছে কিংবা অন্য কোন শহর। প্রথম মতটি কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন।
 আমাদের সত্যতা আমাদ্দের আমানত সশ্পর্কে স্বীকৃতি দান করিবে এবং আমরা বে বিनिিয়ামীনनর হিফাযত করিয়াছি তাহাও সাষ্য দান করিবে। কর্য়য়াছে এবং চুরিরু, দায়ে তাহাকে গ্থেফ্তার করা হইয়াছে এ ব্যাপারে আমরা সত্যাদী।
(Ar)

الُحُزُنِن نَهُوَكِّيْمُمُ

## 

## 

## ( (N)

৮७. ইয়াকৃব বলিল না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াহে সুতরাং পুর্ণ ধৈর্यই শ্রেয়। হয়ত जাল্gाহ উহাদিগকে এক সৃণে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ প্রভ্ঞাময়।
৮8. সে উহাদিগ হইতে মুষ ফির্রাইয়া নইল এবং বলিল, आফ্সোস ইউসুক্কে জন্য। শোকে ঢাহার চ্ষ্মুদ্য সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিন অসহনীয় মনষ্তাপে ক্লিষ্ট।
৮৫. উহার্গা বলিল जাল্লাহন্ন শপথ आাপनি ইউসুফ্রে কथা ভুনিবেন না यতহ্ষণ না আপনি মুমূর্মু হইবেন অথবা মৃহ্যববরণ বরিবেন।
 নিকট নিবেদন কর্রিতেছি এবং জামি জাল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা णारा জान ना।

তাকসীন্গ ः হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগক্কে তাহার আব্বা এই সময়ও ঠিক সেই কথা বনিলেন যাহা তিনি ইউসুফ (আা)-কে হারাইবার পর মিথ্যা রক্তে রাা্ান
 মুহাম্ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন হযরত ইয়াকৃব (আা)-এর নিকট आসিয়া ঘটনা বनিতে নাগিল তখন তিনি তাহাদের প্রতি এই ধারণাই করিলেন যে তাহারা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তেমন ব্যবহার করিয়াছে যেমন পূর্বে তাহারা হयরত ইউসুফ (অা)-এর সহিত করিয়াছিন। কেহ বলেন, বিনিয়ামীনের সহিত তাহার ভাইদের এই ব্যবহার যখন হযরত ইউসুফ (অা)-এর সহিত পূর্ব্বে ব্যবহার্রের ওপরই ভিত্তি করিয়া ইইয়াছে। অতএব হযরত ইয়াকৃব (আ) এই সময়ও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহা তিনি হযরত ইউসুফ (অা) কে হারাইয়া বলিয়া ছিলেন, जর্बাৎ ইহা গড়িয়া লইয়াছ অতএব উত্ত্য ¿ধ্ব্র্যারণই করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের আশা বুকে বাধিয়া রহিলেন, বে আল্লাহ তা‘আলা অতি সত্বৰই

তাহার তিন সন্তান হযরত ইউসুফ, বিনিয়ামীন ও তাহার বড়পুত্র ক্রবাইলকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তাহার পুত্র রুবাইন মিসরেই আল্লাহর ফ্য়ালার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন। অর্ধাৎ হয়ত তাহার পিতা ঢহার প্রতি সত্তুট্ট হইয়া তাহাকে তাহার নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন কিংবা গোপনে তিনি বিনিয়ামীনকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এই কারণণই হযরত ইয়াকৃব (আ) বনিলেন
 তাহাদের সকনকে আমা নিকট ফির্রাইয়া দিবেন। তিনি অবশ্যই আমার অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তাহার ফয়সালায় তিনি বড়ই হিক্মত ওয়ালা।
 হযরত ইউসুফ (আা)-কে হারাবার পুরাতন লোক পুনরায় তাজা করিয়া নইলেন এবং বनिनেন হায় ইউসুফ। আদুর রায়্যাক (রা)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন উম্মতে মুহাশ্পদী ব্যতিত অন্য কোন উপ্মতকে "ইন্না-লিল্gাহ".....দান করা হয় নাই। দেখুন হযরত ইয়াকূব (অা) এইহ্রপ বিপদ কালেও কোন মাখলূকের প্রতি কোন অভিব্যোগ করিন না।

ইবনে आবূ হাতিম....जাখনাফ ইবন্ন কয়েস (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছছন- নবী করীীম (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন হযরতত দাউদ (আ) আল্মাহর দরববারে দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! বনী ইসৃরাঋন হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ও ইয়াকৃব (আ)-এর অসীলা দিয়া আপনার নিকট দু'আ কর্রে আপনি তাহাদের সহিত চতুর্থ নামটি আমার জুড়িয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা ওফী পাঠাইলেন হে দাউদ। ইবরাহীম (আ)-কে আমার প্রতি ভালবাসার কারণণ আণુনে নিক্কে করা হইয়াছিল অতঃপর তিনি ধৃর্যধারণ করিয়াছিলেন অথচ এই বিপদ আপনার ওপর পত্ত হয় নাই। আর ইসহাক নিজেই নিজের কুর্যবানী মঙ্রুর করিয়া ছিলেন অতঃপর তিনি টধ্য্যধারণ করিযাছিলেন, আপনি এই বিপদেও গড়েন নাই। আর হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর নিকট হইতে আমি তাহার প্রাণ থ্রিয় পুত্র পৃথক কর্রিয়া দিয়াছিনাম অতঃপর তাহার চক্মু সাদা হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ চিত্তায় তিনি অন্ধ ইইয়া গিয়াছিলেন আপনি এই বিপদেও পড়েন নাই। হাদীসটি মুরসানঞ্রপেতে বর্ণিত এবং মুনকার।

সঠিক কথা হইন হযরত ইস্মাঈল (অা)-কেই যবাই কর্রিবার জন্য পেশ করা হইয়াছিন। হাদীসের সূব্রটিতে আনী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআান রাবী বহ মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। খুব সভ্ব आহনাফ ইব্ন কয়েস (র) কোন ইসরাউলী ব্যক্তি হইঢে ব্যেন কা’ব ও ওহব (রা) ও অन्यान्य হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইসุরাঈনী বর্ণনায়

একथাও আছে বে হ্যরত ইউসুফ যখন বিনিয়ামীনকেক গ্গেফতার কর্রিয়াছিলেন তখন হয়রত ইয়াকূব (অা) जাহার নিকট দয়ার প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার পুৰ্রকে মুক্তিদান করেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন বে আমরা বিপদগ্গস্থ পরিবারের লোক। ইবরাহীম (অা)-কে আঔনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিন, ইসহাক (আ)-কে যবাই করিবার জন্য পেশ করা ইইয়াছিন আর ইয়াকৃব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচ্মেদের আাখনে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন। তথন তাঁহার পুত্রেরে অন্তর বিগলিত হইন এবং তাহারা পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বুঝাইতে তরুু করিল। তাহারা বলিল,
 করিতেছেন
 অর্থাৎ আপনার অই অবস্থা চলিতি থাকিলে আমাদের আশংকা বে আপনার মৃত্যু হইয়া
 অস্থিরতার্র অভ্যোো কেবল আল্লাহর নিকট করিতেছি।
 আশা করি। এই আআয়াত প্রসজে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বनেন, হযরত ইউসুফ• (जা) বে স্বপ্ন দেথিয়াছ্নন উহা আমি (ইয়াকুব) সত্য মনে করি এবং লেই স্বপ্ন এক সময় অবশ্যই বাচ্তবে পরিণত হইবে। আওফী এই প্রসল্গে বলেন, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য এবং একদিন আমি (ইয়াকুব) তাহাকে সিজদা করিব। ইবনে আবূ হাতিম (রা)....जাসাম ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন হযরত ইয়াকূব (অা)-এর একজন বন্ধু ছিলেন•একদিন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি কারণে আপনার দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইয়াছে এবং আপনার পिঠ কুজ ইইয়াছে। তিনি বলিলেন দৃষ্টি শক্তি তো ইউসুফ্ের জন্য কাদ্দিতে কাঁদিতে শেষ হইয়াছে আর বিনিয়ামীন্নর চিত্তায় আমার পিঠ কুজ ইইয়াছে। অতঃপ্র হয়ত জিবরীী (অা) তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি বলিলেন, হে ইয়াকৃব! আল্লাহ ত'আলা আপনাকে সানাম জনাইয়া বলিয়াছছন, আমাকে ছাড়া অন্য কাহার নিকট অভিব্যোগ করিতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়না? তখন তিনি বলিলেন আমি কেবল আল্লাহর নিকটই আমার যাবতীয় চিত্তা-ভাবনার অভিব্যোগ করিতেছি। তখন হयরত জিবরীল (আ) বলিলেন, आপনি যাহার অভিযোপ করিতেছেন আল্লাহ উহা জানেন । হাদীসটি গরীব ও মুনকার।

## 

## 

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তাহার সহোদরের্র অনুসক্ধান কর এবং অাল্লাহর রহমত হইতে তোমরা নিরাশ হইও না, কারণণ আাল্লাহর রহমত হইচে কেইই নিরাশ হয় না কাক্রিণণ ব্যতিত।
৮৮. यथन উহারা তাহার নিকট উপস্হিত হইল তখन বলিল হে আयীय!
 লইয়া আসিয়াছি, আপনি আমাদিগের রসদ পুর্র্ান্রার দিন এবং আমাদিগকে দান কর্পন। । জাল্লাহ দাতাগণকে পুরক্থৃত কর্নিয়া থাকেন।
 দিগকে বলিলেন তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড় এবং ইউসুফ ও তাহার ভাই

 এই সুসংবাদও দান করিলেন বে ইউসুফ ও তাহার ভঁই বিনিয়ামীনকে অচিরেই পাওয়া यাইবে। এবং এই ক্থাও বনিলেন, जাহারা য্যে আাল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয়। তাঁহার রহহত হইতে কেবन কাফিররাই নিরাশ হইয়া থাকে। তাহারা যখন রওয়ানা হইয়া মিসরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আ) এর দরবার্ প্রবেশ



 (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল পূँজী। অन্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অচन দিরহাম। কাতাদাহ ও সুদ্টী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন


घাস ও সনুবার গাছ। যাহ्হাক（র）বলেন，ইহার অর্থ হইল，অচল যুদ্র। আসলে
 ब尸⿱⿱一口⿵冂⿱丷丅犬
 করা হয় जাহারা যেন মিলহান এর প্রতি ক্রন্দন করে।

আশা বনী সালাবাহ বলেন，


কবির উপরোত্ত কাব্যাণশের মধ্যে इইয়াছে। उরিয়া খদদ্য－দ্রব্য দান কর্পু বেমন পৃর্বেও দান করিয়াছেন। হযর্তত ইবনে মসউদ（রা） এর ক্ধি木াতে আমাদের উট ব্বোঝাই করিয়া দিন। এবং সদকা করুন্। ইবনে জুরাইজ（র）ইহার তাফ্সীর প্রসংণে বলেন，आমাদের ভাইকে ফিন্গাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি সায়ীদ ইবন জুবাইর ও সুদ্দী（র）বলেন করিয়া আমাদের প্রতি সদকা করুন। সুফিয়্যান ইবনে উয়াইনাহ（র）কে জিজ্ঞাসা করা হইল নবী করীব（সা）－এর পূর্বে কি কথন্নে কোন নবীর ঊপর সদকা হারাম করা

 হইতে ইহ বর্ণিত। ইবনে জরীর（রা）．．．．মুজাহিদ হইতে বর্ণিত তাহাকে প্রশ্ন করা হইল，কোন ব্যক্তির পক্ষে এর্প করা कि জায়েজ আছে？？ আল্নাহ্ আমার প্রতি সাদকা কর্নন，তিনি বনিলেন，হা সাদকা তো সেই করে বে সওয়াব্রে আশা পোষণ করে।

##  

## oo (91)

(ar) (ar'
৮-. লে বनिন ঢোমরা কি জান ঢোমরা ইউসুফ (অা) ও ঢাহার সহোদ্রের














㢄








যে হযরত ইউসুফ (আ) যেমন, প্রথম দুইবার তাহার ভাইদের নিকট আল্লাহর নির্দেশে নিজের সত্তাকে গোপন করিয়াছিলেন অনুর্রপভাবে লেষবার আল্লাহর নিদের্শেই তাহার স্বীয় পরিচয় পেশ করিয়াছিনেন, কিন্ুু অবস্থা যথন অত্তন্ত শোচনীয় ও অপছন্দীয় হইয়া
 أَّ অবস্থা আলে। হযরত ইউসুফ (আ) এর বক্তব্যের পর তাহার ভাইরা বলিল, তবে

 প্রথমটি। কারণ, প্রশ্ন দারা বিষয়ের তুরুত্ব বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহারা দুই বছর যাবৎ ইউসুফ (আ) এর নিকট আসা যাওয়া করিতেছিন অথচ ঢাহাদের অধিকাংশ নোকই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। এই কারণণ তাহারা বিশ্মিত হইয়া এদিকে ইউসুফ (আা) তাহাদিগকে চিনিতে পার্রিয়াছিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন, এই কারণেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনিই কি ইউসুফ? উত্তরে
 আল্নাহ তাআলা দীর্घদিনের বিচ্ছেদের পর আমাদিগকে একত্রিত করিয়া বড়ই অনু্পহ

 করিবে আল্লাহ এইন্রুপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করেন না। তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (অ)-এর আকৃতি প্রকৃতি রাষ্ট্রীয় ও নবুওতের মর্যাদার স্থীকৃতি দান কর্রিয়া বলিল, আল্লাহ ত'আলা আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান কর্নিয়াছেন, এবং তাহারা এই কথাও ग্বীকার করিল ভে তাহারাই তাহার প্রতি অসদাচরণ করিয়াছে ও অপরাধ

 আজ হইতে তোমাদের অপরাধের উন্নেখও আর করিব না। অতঃপর, তিনি তাহাদের জন্য দू फা করিলেন কর্রন। তিনিই সর্বাপেক্ষ অধিক মেহেরবান।

जাল্লামা সুদ্দী (র) বলেন ইউসুফ (অা)-এর ভাইরা তাহাদের অপরাদ স্বীকার করিলে তিনি বनিলেন ${ }^{\prime}$ ইবনে ইসহাক ও সাওরী (র) আয়াত্র তাফসীর প্রসংগে বলেন, তোমাদিগকে কোন তিরস্কার করিব না কোন শাস্তি দিব না। ঢাকিয়া ফেলুন তিনি বড়ই মেহেরবান।
কাঘীর-8৯ (৫)

#  


 o

## 

৯৩. তোমরা আমার এই জামাঢি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখ মন্ডলের উপর রাখিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফির্যিয়া পাইবেন। আর তোমাদিগের পরিবারের সকলেই আমার নিকট লইয়া আসিও।
৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হইয়া পড়িন তখন তাহাদ্রে পিতা বনিন তোমরা यদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি আমি ইউসুফ্ের ঘ্রাণ পাইতেছি।
৯৫. ঢাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ আপনি ঢো আপনার পূর্ব ভ্রাত্তিতেই রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) উহা জানিতে পারিয়া তাহার জামা তাহাদের নিকট দিয়া বলিলেন আমার এই জামা লইয়া যাও
 দেখিতে পাইবেন। 1
 इইন
 ঢোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী না বল তবে অবশাই বলিব যে আমি ইউসুফের সুগ্ধ পাইতেছি। আদ্দুর রায়যাক (রা).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত— তিনি বলেন যখন কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল তখন একটি বায়ু প্রবাহিত হইল এবং হযরুত ইউসুফ (আ) এর জামার সুপণ্ধি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট পৌছাইয়া দিল।

(রা) বলেন হযরত ইয়াকূব (আ) আট দিনের দূরত্ব হইতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার সুপক্ধি পাইয়াছিলেন। ইবনে সিনান (রা) হইতে সুকিয়ান সাওরী ও ৩বা (রা) অনুর্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হাসান ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন মিসর ও কিনআনের মাঝে আশি ফরসাথের দূরত্ণ ছিল। এবং হযরত ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর মধ্যে বিচ্ছেদ্দের সময়কাল ছিল আশি বছর। হযরত ইবন্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ,




 আপনার পুরাতন ভুলের মধ্যেই লিণ্ত। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, না আপনি ইউসুফফর ভালবাসা ভুলিতে পারেন আর না আপনি কোন সাত্ত্রনা লাভ করিতে পারেন। इযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের পিতাকে এমনি কঠোর




৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপ্্িিষ হইল এবং তাহার মুধমডনের উপর জামাটি রাথিল তখन সে দৃষ্টিশক্তি ফिরিয়া পাইল। সে বলিল জমি কি তোমাদিগকে বলি নাই বে, আমি আল্লাহর নিকট হইচে यাহা জানি তোমরা ঢাহা জান না।
৯৭. উহারা বলিল হে আামাদিগের পিতা! আমাদিগের পাপের জন্য ফমা প্রার্থনা কর্পনন। অামরা তো অপরাখী।
৯৮. সে বলিল আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ঢোমাদিগের জন্য কমা প্রার্থনা কর্রিব। তিনি তো অতি ক্কাশীী পরম দয়ানু।
 ডাকবাহন। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, সুসংবাদ বহনকারীী ছিল ইয়াহ্হা ইবনে ইয়াকূর। সুদ্দী (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মিথ্যা রক্তে রাগান জামা সেই প্রথম

আনিয়া হযরত ইয়াকৃব（আ）－এর সামনে পেশ করিয়াছিন এই কারণেই সে হযরত ইউসুফ（আা）－এর এই জামা আনিয়া তাহার পৃর্বের অপরাধ ধুইয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। জামা आনিয়া হযরত ইয়াকৃব（আ）－এর মুখের ওপর রাথিতেই তাহার দৃষ্টিশক্তি
准
信 এই কথাই বলিব বে আমি ইউসুফ্小র সুগক্ধি পাইতেছি। তখন তাহারা তাহাদের পिতকক নর্ন সুরে বনিল হে আব্যা！आপনি আমাদের জন্য ক্মা প্রার্থনা করুন， আমরা বড় অপরাধী। তিনি বनিলেন，আমার প্রতিপালকের নিকট আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তাহার প্রতি বে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহার জন্য বড়ই ক্ষমাশীল ও মেছের্রবান।

হযরতত ইবনে মাসউদ（রা）ইবরাহীম তায়সী（র）আমর ইবনে কব্যেস ইবনে জুরাইজ（র）ও অন্যান্য উনামায়ে কিরাম বলেন，হয়রত ইয়াকৃব（অা）শেষ রাত পর্যভ্য সময় লইয়াছিলেন। ইবনে জরীী（র）．．．．মুহার্রে ইবনে দিদার হইতে বর্ণিত তিনি বলেন，একবার হযরত উমর（রা）এক ব্যক্তিকে এই দু‘আ করিতে అনিলেন，হে আল্লাহ আপনি আমাকে আহান করিয়াছেন，অতঃপর আমি জওয়াব দিয়াছি। আপনি আমাকে নির্দ্রশ দিয়াছছন আমি মান্য করিয়াছি। আর এই শে শেষ রাত্র আপনি অনুश্ৰহপূর্বक আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাবী বলেন，অতঃপর হয়ত উমর লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিলেন বে শব্দটি হযরুত অদ্দুল্নাহ ইবনে মসউদ （রা）－এর ঘর হইতে আসিতেছে। অতঃপ্র হয়ত উমর（রা）তাহাকে এই সময় দু‘আ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি বনিলেন，হযরত ইয়াকূব তাহার পুত্রদের জন্য লেষ রাত পর্যন্ত দু＇আ বিলষ্বিত করিয়াছিলেন। তিনি বনিয়াছিলেন


 জ্ভন্য জুম जার রাতত দু’আ করিব। হাদীসটি এই সূত্রে গরীব তবে মারফু ইఆয়া সস্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাচ্মে দ্মীমত রহহিয়াছে।

১৯. অতঃপর উহারা যখন ইউসুফেন নিকট উপস্থিত হইন ঢখন সে ঢাহার পিতা-মাতাকে আনিঙ্ন করিন এবং বলিল आাপনারা আল্লাহর ইচ্ঘায় নিরাপদদ মিসরে প্রবেশ কর্পন।
১০০. এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচাসন্ন বসাইন এবং উহারা সকলে তাহার স্মানে সিজদায় নিপতিত ইইলেন। লে বনল হে আমার্র পিতা! ইহাই জামার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাথ্যা। আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পর্রিণত কর্যিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত কর্রিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের সস্পক্ক নষ্ঠ করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে জানিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ কর্রিয়াহেন। আমার পতিপালক যাহা ইচ্মা তাহা নিপুণতার সহিত করেন তিনি তো সর্বজ্ঞ প্্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উপরোক আয়াতসমূহের মাধ্যে আল্লাহ ত‘আলা হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর মিসর আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। ইউসুফ (আ) তাহার ভাইদিগকে তাহার পিতামাতা ও পরিবারের সকনকে নইয়া মিসরে আসিবার জন্য বনিয়াছিলেন। ভাইরা তাহাই করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পরিবাররর্গ কিনআন হইতে মিসরের উল্দেশ্যে রওয়ানা ইইনেন। হযরত ইউসুফ (আ) এই সংবাদ পাইয়া বে তাহারা মিসরের নিকটবর্তী হইয়াহেন। তাহাদের অভর্থনার জন্য বাহির হইলেন। মিসর সম্রাট তাহার আমীর উমারা ও উজীরদিগকে ইউসুফ (অা)-এর সহিত তাহাদের অভর্থনার জন্য যাইবার নির্দ্রেশ দিলেন। কেহ কেহ বলেন সা্রাট নিজেও হযরত ইউসুফ (অ) এর সহিত তাহার পিতার অভর্থনার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কোন কোন তাय্সীরকার বলেন, এখানে আল্মাহর বাণীতে
(ভাষানংकाর শাশ্ত্র) এর একটি বিধান। আসলে আয়াতের जর্থ হইল ইউসুফ (আ.) প্রথম কাফেলার লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ইনশাআাল্মাহ নিরাপদদ প্রবেশ কর।

অতঃপর তিনি তাহার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন, আর তাহাদিগকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করিলেন। কিন্হু আন্নামা ইবনে জারীর (র) ইহার প্রতিবাদ করিয়া আল্লামা সুদ্দীর মতকে উন্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন, হयরত ইউসুফ (আ) তাহার পिত মাতকক অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকক নিজের কাছে স্शান দিলেন কিন্ুু যখন তাহারা শহরের দ্দারে পৌছিলেন তখন তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, এখন নিরাপদেই
 করা আর এখানে এই অর্থ অহণ করিবার জন্য কোন বাধ়া নাই অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (অ) এর নিকট প্রবেশ করিবার এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবার পর তিনি

 কষ ভোগ কর্রিয়াছেন উহা হইতে এখানে নিরপদে বসবাস করুন। বনা ইইয়া তাকে যে হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর ৫ভাগমনের ফনে মিসরবাসীদের উপর হইতে অবশিষ্ট বছরওরির দুর্ভিক্ষের সমাল্তি ঘটিয়া যায়। বেমন রাসূনুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ডিষ্ষ অবতীর হইবার জন্য বদ দু‘আ কর্রিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন হে আল্নাহ! তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (অা)-এর সাত বছরের দুর্ডিক্ষের ন্যায় দুর্ডিক অবতীর্ণ করিয়া আমার সাহায় করুন।

অতঃপর তাহারা যখন পুনরায় রাসৃনুন্নাহ (সা)-এর নিকট কাকুতি মিনতি কর্যিয়া তাহার নিকট দুর্ডিক্ষ দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে দু"আ করিবার দরখাস্ত করিল এবং এই উদ্দেশ্যে আবূ সুফিয়ানকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিল তথন রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাদের উপর হইতে দুর্ভিক্ষ সরাইয়া দেওযার জন্য দু‘আ করিলেন। আল্লাহ ত'অালা তাহার দু‘আর বরকতে দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দিলেন।
 পিতা ও খালাকে বুঝান হইয়াহে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা পৃর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। মুহাশ্মদ ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর পিতা-মাত উভয় জীবিত ছিলেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ঢাঁহার মাতার মৃত্যুর উপর কোন দনীল নাই। পবিত্র কূরजান দ্বারাও প্রকাশ্যजাবে এই কথাই বুবা যায়। পূর্ববর্তী ও পরনর্তী কালামের ভাবৃারায় এই মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।
 উলামায়ে কিরাম ইহার তাফসীর প্রসংণে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার পিতা-মাতাকে সিংহাসনেন ওপর বসাইলেন পিতা-মাতা ও অবশিষ্ট ভাইরা তাহাকে সিজদা করিল। তাহাদের সংখ্যা ছিল এগার।信 আমার সেই পূর্ব্রে প্বপ্নের ব্যাi্যা। এই স্বপ্নের কথা তিনি তাহার পিতাকে পৃর্বেই

 জায়েযও ছিন। তৎকানে যখন কেউ বড়কে সালাম করিত তথন তাহার সম্মানার্থ্র সিজদায় পড়িত। হयরত ঈসা (অা) পর্যন্ত এই নিয়মই চানু ছিন। অতঃপর আমাদের এই শরীয়তে হারাম ঘোষিত হইয়াছে। এই শরীয়তে সিজদাকে কেবল আল্ধাহর সহিত নিদ্দিষ্ট করা ইইয়াছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ ইহাই। হাদীসে বর্ণিত হयরত মু‘আাय (রা) একবার সিরীয়ায় আগমন করিনেন। তিনি তथাকার अধ্বিবাসীদিগক্কে তাহাদের বড়দ্র সম্মুথ্ে সিজদা করিতে দেখিলেন। তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূল্ন্নাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন তিনি হযরত মু আাयকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আय! ইহ কি? তখন তিনি বলিলেন, आমি সির্রিয়ার অধিবাসীদিগকক ঢাহাদের বড়দের সभ্মুখে সিজদা করিতে দেখিয়াছি, অথচ আপনিই তো সিজদার অধিক ব্যেগ্য। তথন রাসুলুল্মাহ (স) বলিলেন, यদি আমি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তবে শ্ত্রী লোককে তাহার স্বামীর সষ্মুথ্রে সিজদা করিতে निর্দেশ দিতাম— কারণ স্বামীর অধিকার ন্ত্রীর প্রতি অনেক বেশি।

অন্য এক রেওয়াত বর্ণিত, একবার মদীনার পথথ হयরত রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সহিত হযরত সালমান (রা)-এর সাক্ষৎ घটিল। হयরত সানমান তখন নতুন ইসলাম গহণ করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন রাসূনুল্মাহ (সা) বলিলেন হে সানমান! তুমি আমাকে সিজদা করিবে না বরং সেই মহান সত্তাকে সিজদা করিবে যিনি চির জীবিত যিন্তি কখনো মৃত্যু বরণ করিবেন না। সারকথা হইল পৃর্ববর্তী শরীীয়তসমূহে সিজদা করা জায়়य ছিন এই কারণেই হयরত ইউসুফ (আা)-এর পিতামাতা ও ভাইরা তাহাকে সিজ্দা করিয়াছিন। তখন তিনি बनिग़ाशिलেन ইহাই হইন আমার স্ষপ্নের ব্যাখ্যা যাহা আামার প্রতিপালক সত্য কর্রিয়া দেখাইয়াছ্নে।

 বে দিন মানুষ্রে আামলের ভাল-মন্দ ফল প্রকাশ পাইবে।

言 ঘোমের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিনাম জাগ্রতাবস্থায়ও তাহাই দেথিতে পাইয়াছি। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি আল্লাহর বর্ষিত নিয়ামতের উল্লেখ কর্রিয়া
 ত'আর্লা আমার প্রত্তি বড়ই অনুর্রহ কর্রিয়াজেন তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন আর তোমাদিগকে আম হইতে এইজনপূর্ণ শহরে আনিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, হযরত ইয়াকৃব (আ) ও তাঁহার পরিবার্রের লোকেরা আাম বসবাস করিতেন এবং পঙ্পালন করিতেন। তিনি বলেন কেউ বনেন তাহারা সিরীয়ার অন্তর্তুক্ত ফিলিস্তীনের এক গ্রাম বসবাস কর্রিতেন। आর কেহ কেহ বলেন, ‘হিসयী’ এর निম্নভূমীর এলাকা আওলাজ নামক স্शানে বসবাস করিত্তে। তাহারা আ্রাম বসবাস করিত এবং উট ছাগল পানন করিত।
 আমার প্রতি আল্gাহর এই নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে আমার ও আমাদের ভাইদের মাবো শয়ंতানের বিরোধ সৃষ্টি করিবার পর। আমার প্রতিপালক বে কাজের ইচ্ম করেন তখন তিনি তাহার উপায় উপকরণ সৃষ্টি কর্রিয়া দেন এবং উহা সহজ করিয়া দেন।

 নির্ধারণণ এবং যাহা কিছू ইচ্ছ করেন উহা সশ্পন্ন করিবার ব্যাপারে বড়ই প্রজ্ঞাবান।

আবূ উসমান নহদী (র) সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ (আ) এর স্বপ্ন ও উহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার মাবে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। আদ্দুল্নাহ ইবনে শাদাদ (র) বলেন, স্বপ্ন ও উহার जাবীরের মাঝো ইহার অধিক সময়ের প্রক্যোজন হয় না। ইবনে জরীরও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বনেন, উমর ইবন আनী (রা)....হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ই ইয়াকৃব (আ)-এর বিচ্ছ্দে ও তাহাদের পুনর্মিলনের মাঝে জাশি বছরের ব্যবধান ছিল। এই দীর্ঘ কালে কখনো তাহার অন্তর হইতে চিন্তা দূর হয় নাই এবং তাহার অশ্র্র্জন সর্বদাই তাহার উভয় মুথমন্ডলিতে প্রবাহিত ইইয়াছে। সে কালে সারা বিশ্বে আল্লাহর নিকট হযরত ইয়াকৃব (আ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ ছিন না। হুশাইম (র) ইউনুস (র) হইতে তিনি হাসান হইতে বর্ণনা করেন এই সময় কাল ছিল তিরাশি বছর। মুবারাক ইবনে ফাयালাহ (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতের বছর বয়সে কৃপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিন। অতঃপর তিনি তাহার পিতা হইতে আশি বছর দূরে ছিলেন এবং তাহার পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তিনি একশ বিশ বছ্র বয়সে মৃত্যবরণ করেন। কাতাদাহ (র) বনেন, হयরত ইয়াকৃব (আ) ও

ইউসুফ (আ)-এর মাবে পঁয়্রিশ বছর বিচ্ছেদ ছিন। মুহাম্মদ ইবন ইস্হাক (র) বলেন, হযরুত ইউসুফ (आ) হযরত ইয়াকুব (আ) হইঢত আঠার বছর কান দূরে ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা বলে, হযরত ইউসুফ (অা) হযরতত ইয়াকুব হইতে চল্লিশ বছর কিংবা অনুরূপ কাল দূর্রে ছিলেন। হযযরত ইয়াকূব (আ) মিসর আগমন করিবার পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সতের বছর ছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ ইসহাক ছবাইয়ী (রা) আবূ-আবীইদা হইতে বর্ণনা করেন তিনি আবদুল্মাহ ইবনে মসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন মিসর প্রবেশ করেন তখন তাহাদের সংখ্যা ছিল তেবভ্রিজন। এবং মিসর হইতে যখন বাহির হন তথन ছিল ছয় নক্ষ সত্রুর জন আবূ ইসহাক (র) মসজ্রক (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাহারা ছিলেন তিন শত নব্বই জন পুরুষ ও স্তী। মুসাইব উবাইদাহ (র) মুহান্মদ ইবন কা‘ব আল কুরাযী ইইতে তিনি আদ্মুল্াহ ইবন শাদাদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন— হযরত ইয়াকূব (আ) মখন হয়র ইউসুফ (আ) সহিত মিলিত হন তখন স্ত্রী ও পুরুষ্ব মিলিয়া তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছিয়াশি জন। আর তাহারা যখন মিসর ত্যাপ করিয়াছিন তথন তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও উ约।

১০১. হে আমার প্রতিপালক ঢুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাথ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমভ্ডী ও পৃথিবীর স্রষ্টা ডুমিই ইহলোক ও পরনোক্ক আমার অভিভাবক। जুমি জামাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সe-কর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আা)-এর প্রতি আল্নাহর নিয়ামত যখন পূর্ণ হইল অর্থাৎ আল্লাহ ত'আালা তাহার মাত-পিতাকে তাহার নিকট পৌছছইয়া ছিলেন, নবুয়ত ও সায়াজ্য দান করিলেন তখন তিনি তাহার প্রতিপানকের নিকট এই দুআ করিলেন বে, আল্লাহ ত'আলা বেমন তাহার প্রতি এই সমষ্ত নিয়ামত দুনিয়ায় বর্ষণ কর্রিয়াছেন অনুর্রপভাবে আখিরাতেও যেন তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করা হয় এবং মৃত্যুকালে বেন তাহাকে ইসলামমর ওপর অটল রাগিিয়া মৃত্য দান করেন। যাহ্হাক (রা) বলেন,














रয়ত काजान ( (木) (


 করিলেন। হযরত ইবন্ জাক্রাস (রা) বলেন, হয়ত ইউসুফ (অা)-এর পৃর্বে লোন














আমাকে মৃত্যু দান করুন। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা কর্যিয়াছেন जবশ্য তাহারা হাদীসটি এইহ্পপ বর্ণনা করিয়াছ্নন—তেমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্য কামনা না করে যদি সে ভান লোক হয় তবে জীবিত থাকিয়া আরো ভাল কাজ করিবে আর यদি মন্দ লোক হয় তবে সষ্ৰবত সে জীবিত থাকিয়া তওবা করিয়া নইবে। কিলু সে যেন এইর্রপ দু আ করে "হে আল্gাহ যতকান আমার পক্ষে জীবিত থাকা কন্যাণকর হয় আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃহ্যু আমার পক্ষে কন্যাণকর হবে আমাকে মৃত্যুদান করুন। ইমাম আহমদ (র).... উসামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূनूল্नाহ (সা)-এর নিকট বসিলাম। অতঃপর তিনি আমাদিগকক নসীহত করিনেেন, ফনে আমাদের অন্তর বিপলিত হইয়া পেল এবং সা’দ ইবনে আবূ অক্কাস (রা) কাদিতে লাপিলেন এবং বহ ক্রন্দন করিলেন, এবং তিনি বनिলেন আহ! यদি আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, হে সা’দ! আমার নিকট বসিয়া তুমি কঁদিত্ছ? এইই্রপ তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপ্র তিনি বলিলেন হে সা’দ যদি তোমাকে বেহেশত্র জনা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে তবে তোমার দীর্ঘ জীবন ও নেক আমল তোমার পক্ষে উত্তম।

ইมাম আহমদ ইবন হাম্বল (র).... আবূ হহরায়াহ (র) হইতে বর্ণিত—তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে আর উহা আসিবার পৃর্বে উহার দু‘আ ও হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) তাহার খিলাফতের শেষ দিকে মখন রাষ্ট্রীয় বিশৃংখখলা দেথিতে পাইলেন এবং কোন উপঢ়েই উহার কোন সমাধা হইতেছিন না। তখন তিনি বলিলেন আল্মাহ। আপনি আমাকে মৃত্যুদান করুন, আমি তাহাদিগকে বহ্ গালি দিয়াছি আর তাহারাও আমাকে বহু গালি দিয়াছে। ইমাম বুথারী (র) এর সল্গে যখন খুরাসানের শাসকের বির্রোধ দেখা. দিল তখন তিনি দু‘আ করিলেন হে আল্লাহ আমাকে মৃত্য দিন। হাদীলে বর্ণিত যখন দজ্ঞালের আবির্তাব হইবে তখন কেহ কবরের নিকট দিয়ে অতিক্র্ম করিবার সময় বनিবে, হায়। আমি यদি এখানে ইইতাম। কারণ তখন নানা প্রকার ফেলনা-ফাসাদ প্রকাশ घটিবে। এবং উহাতে নিক্ঠ হইয়া তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে। আাবূ জাফ্র ইবনে জরীর (রা) বলেন, হযরত ইয়াকৃব (আ)-এর পুত্ররা যাহারা হयরত ইউসুফ (আা)-এর সহিত অসদাচ্রণ করিয়াছিল, হयরত ইয়াকৃব (আ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ ত'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তওবা কবৃল করিয়াছিলেন।

কাসিম (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন.... তিনি আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্নাহ ত'অানা যখন হयরত ইয়াকৃব (আ)-এর যাবতীয় অশান্তি দূর কর্রিয়া দিলেন এবং মিসরে সকলেই একত্রিত হইয়া বেন ও না করে। অবশ্য यদি কাহারো ন্বীয় আমলের প্রতি পৃর্ণ আস্থা থাকে তবে তাহার

পক্ষে অনুমতি আছে। ওন, যখন ক্কে মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার সকল আমল বন্ধ ইইয়া যায়। মু‘মিনের আমল তাহার কন্যাণকে বৃদ্ধি করে। হাদীসটি ওুু ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা কর্যিয়াছেন। মৃত্যুর কামনা নিযিদ্ধ কেবল লেই ক্ষেত্রে যখন পার্থিব বিপদ আসে এবং কেবল মৃত্যু কামনাকার্রীর সত্তার সহিত উহা খাস হয়। কিন্তু যদি বিপদ দ্বীনের সহিত সম্পর্কিত হয় তথন মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। বেযন পবিত্র কুরजানে ফিরআআউন্নে যাদুকরদের সম্পক্কে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন যাহাদিগকে ফিরআআউন ইসলাম গ্রহণের দায়ে হত্যা কর্রিবার ধমক দিয়াছিন। তাহারা তখন বनिय़ाছিন আমাদের ไধর্য দানন করুন এবং ইসলাম্মে উপর মৃত্যু দান করুন। হयরত মারইয়াম (আ)-এর যখন প্রসব বেদনা ণরুু হইল এবং তিনি ণেজুর তলায় আসিলেন তখন তিনি আল্बाহর দরবারে বनिয়াছিলেন মারইয়াম (আ) যেহেতু বিবাহিতা ছিলেন না একমাত্র আল্মাহ কুদরতেই তিনি গর্তবতী হইয়াছিলেন অতএব মানুষ তাহাকে অপবাদ দিবে এই লজ্জায় তিনি মৃত্যু কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন হায়! যদি ইহার পৃর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। যখন তিনি সন্তান প্রসব করিলেন তখন লোকেরা তাহাকে চিৎকার করিয়া বলিন :


> كَانَتح أْمُمْ بَبْتِيُّا -

হে মারইয়াম তুমি তো বড় অশ্নিন কাজ কর্নিয়াছ তোমার পিতাও মন্দ লোক ছিলেন না আর তোমার মাতাও অসতী মহিনা ছিলেন না। কিন্ু আল্লাহ ত'অালা এই অপবাদ হইতে তাহার যুক্তির পথ বাহির করিয়া দিলেন তিনি বে শিখ্ৃকে প্রসব করিলেন সে সেই অবস্থায় বলিয়া ঊঠিন যে সে আল্নাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূন। অতএব উহা একটি বিরাট মু‘জিযা ও অলৌকিক ঘটনা হিসাবে চিহ্তিত হইল। ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র) হযরত মু‘আय (রা) হইতে এই দু‘আা বর্ণনা করেন, রাসূলूল্ণাহ (সা) বলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি কোন সম্প্রদাশ্য়র প্রতি ফিত্তার ইম্ঘ করেন তখন আমাকে ফিৎনা মুক্ত রাখিয়া মৃত্যু দান করুন।

ইমাম আহমদ (র)....মাহমূদ ইবন লবীদ হইতে মারফৃক্রপে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ইররশাদ করিয়াছেন, দুইটি বিষয়কে মানুষ অপছন্দ করে। ১. মানুষ মৃত্যু অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু ফিৎনা হইতে উত্তম। ২. মানুষ অল্প মাল অপছন্দ করে অথচ অল্প মাল হিসাব দেয়ার জন্য সহজতর। সারকथা ইইন, দ্মীনের ব্যাপারে ফিৎনায় লিপ্ত

হইলে মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। এই কারণে বসবাস করিতে লাগিলেন। তখন একদিন তাহার পুত্রগণ নির্জনে একে অপরকে বলিতে লাগিন আমরা আমাদের আব্বাকে এবং আমদের ভাই ইউসুফ (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছি তাহা কি তোমাদের জানা নাই? তাহারা বলিল হাঁ। এখন যদিও তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সহিত কি ব্যবহার করিবেন তাহা কি তোমরা জান? অতঃপর তাহারা ঐই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তাহারা তাহাদের আব্বার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিবে।

অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের আব্বার পার্শে বসিল তখন হযরত ইউসুফ (আ)ও তাহার আব্বার অপর পার্শে বসা ছিলেন। তাহারা হযরত ইয়াকূব (আ) কে বলিলেন আব্বা! আমরা আপনার নিকট আজ এমন একটি গুরুত্ণপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি যের্রপ গুরুত্পপর্ণ বিষয় লইয়া আমরা কখনো আপনার নিকট আসি নাই। আর আজ আমরা এমন বিপদে লিপ্ত ইইয়াছি যে আজ পর্যন্ত এইরূপে বিপদে কোন দিন লিপ্ত হই নাই। তাহাদের এই কাকুতি মিনতির কারণে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্তর বিগলিত হইল আর আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরতো স্বাভাবিক ভাবেই অতি কোমল। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমাদের প্রয়োজন কি বল, তাহারা বলিল, আপনার তো আর এই কথ্া অজানা নাই যে আমরা আপনার সহিত ও আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-এর সহিত কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি। তাহারা বলিল, আপনারা কি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন নাই? তাহারা বল⿵িলেন, হা, হयরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ আবার বলিল, আপনারা ক্ষমা করিয়া দিলেও উহা আমাদের কোন উপকার করিবে না যদি আল্নাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া না দেন। তখন ইয়াকূব (আ) বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা কি চাও? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের জন্য দু‘আ করুন ইহাই আমাদের কাম্য। আল্লাহ তা‘আলা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, এই সম্পর্কে যখন আপনার নিকট অহী আসিবে তখন আমাদের সান্ত্বনা ইইইবে ও চক্ষু শীতল ইইইবে। তাহা না হইলে সারা জীবন আমদের সান্ত্ননা হঁটে না।

রাবী বলেন, অতঃপর হযরত ইয়াকূব কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতার পশ্চাতে এবং তাহারা সকলে তাহাদের উভয়ের পশ্চাতে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দাঁড়াইল। অতঃপর তিনি দু‘আ করিলেন এবং ইউসুফ (আ) আমীন বলিলেন- এইভাবে দু'আ হইতে লাগিল কিন্তু বিশ বছর যাবত তাহাদের দু'আ কবৃল হইল না। এমনকি বিশ বছর পর্যন্ত যখন তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত ইইতে লাগিল তখন ইয়াকূব (আ)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, আল্মাহ তাতালা আমাকে এই সুসংবাদসহ প্রেরণ করিয়াছেন যে তিনি আপনার দু‘আ কবূল করিয়াছেন এবং আপনার পুত্রগণ যে অসদাচরণ করিয়াছে উহ্হা তিনি ক্ষমা করিয়া

দিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধাত্ও নইয়াছেন ব্যে আপনার পর তাহাদিগকে তিনি নবুয়ত দান করিবেন। তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (রা) বলেন, হাদীসটি হযরত আনাস (রা) হইতে মাওকূফক্রপপ বর্ণিত হইয়াছে। ইয়াयীদ রাক্কাশী ও সালেহ মুররী উভয়ই দুর্বন রাবী। সুদ্לী (রা) বলেন, যখন হযরত ইয়াকুব (অা)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী ইইন তখন তিনি হযরত ইউসুফ (অা)-কে অসীয়ত করিলেন বে তাহাকে বেন হযরত ইবরাহীম ও ইসহাকের নিকট দাফন করা হয়। অতঃপর যখন তাহার মৃত্যু হইন তখন एযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সিরীয়া পাঠইইয়া দিলেন এবং উতয় নবীদ্য়র নিকট जাহাকে দাফল করা হইন।

১০২. ইহা অদৃশ্য লোকের সংবাদ यাহা তোমাকে আমি ওহী দ্ঘারা অবহিত করিত্তেি মড়यন্ত্র কালে যখন উহারা মতৈক্যে প্পীছিয়াছিন তখন ঢুমি উহাদিগের সংগে ছিলে না।
১০৩. पूমি যতই চাহ না কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহহ।

د०8. এবং তুমি ঢাহাদিগের নিকট কোন भারিশ্রমিক দাবী করিতেছ না ইহাতো বিশ্ব জগচের্র জন্য উপদদশ ব্যতিত কিছু নয়।

তাফ্সীর ঃ আল্gাহ ত‘‘ালা হयরত ইউসুফ (অা)-এর ও তাঁহার ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরবর্তীত কিভাবে তাহাকে সাহায্য কর্রিয়াছেন, তাহাকে সায়াজ্যের শক্তি দান করিয়া কিভাবে তাহাকে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট করিয়াছেন অথচ, তাহার जাইরা তাহাক্কে ধ্ৰংস ও নিপাত করিবার ইচ্মা করিয়াছ্নি উহার আলোচন্না কর্নিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এই ঘটনা ও ইহার অনুক্রপ আরো ঘটনার
 অর্থাৎ হে মুাষ্গদ (সা) আপনার নিকট গাভ্যেবের এই সংবাদ দান করিয়াছি ব্বেন ইহা দ্দারা আপনি নসীহত প্রহণ করুন আর যাহারা আপনার বিরোধিত করিতেছে তাহারাও যেন উপদhশ बাভ করে। তাহাদিগকক দেখিতেও পান নাই कृপের মধ্যে নিক্কেপ করিবার সিদ্ধা|্ত গ্রহণ করিয়াছিন।
 প্রতিপাनনের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কনম নিক্ষেপ করিতেছিন

任

 আলোচ্না করিতেছিলেন রাস্সূনুন্নাহ (সা) তথনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।
 অবগত করান হইয়াছ্। অতএব যাহারা তাহার কথা অমান্য করে তিনি তাহাদিগের জন্য ভীতিপ্রদর্শণকারী। আল্লাহ্ ত‘"আना ইরশাদ করেন- হযরত মুহাম্দদ (সা) তাহাদিগকে পৃর্ববর্তী ঘটনাসমূহ সস্পর্কে অবগত করাইয়াছেন বে ঘট্নাসমূহের মধ্যে তাহাদের জন্য নসীহত-উপদেশ এবং তাহাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কন্যাণ ও মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। অথচ এতদসত্টেఆ তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করিত্ছে ना।
 মানিয়া নেন তাহা হইনেে তাহারা আপনাকে ज্রান্ত করিয়া দিবে। কারণ অধিকাংশ লোকই তো কাফের। অতএব কাফির্রদের মত মান্য করিলে ভ্রান্ত হওয়ার সন্দেছের কোন অবকাশ থাকে না সন্তুEি অর্জনের জন্য আপনি তাহাদিগকক আল্নাহর প্রতি আহান করিয়া থাকেন তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার পারিশ্রমিক ও চাদা আপনি প্থর্থনা করেন না।
 নসীহত ও উপদ্রে গ্গহণ করিরে এবং পার্থিব ও পারলৌকক শান্তি ও মুক্তি নাভ कतित्व।



































এই কথা বলিত, ছে আল্লাহ আমি আপনার দরববারে হাযির আপনার কোন শরীক নাই তথন রাসূনून्बाহ (সা) বলিতেন বছ বছ অর্থাৎ আর কিছু বলিও না। আল্নাহ তাআলা
 সহিত অন্যের ইবাদ্ত করাই হইন বড় রকক্মর শিরক। বুথারী ও মুসনিম শর্রীए হযর়ত আদ্দুনুল্নাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূন্ন্নাহ সর্বাধিক বড় ওনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, বে আল্gাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত অন্যুকে শরীক করা হইল সর্বাধিক বড় ওনাহ। হযরত হাসান বमরी ( ( ) ( মুনাফিকরাও মুশরিকদদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা কেবন মানুষ্কে দেখাইবার জন্য ভাল কাজ করিয়া থাকে তাহাদের এই রিয়াও নৌকিকত ও শিরকের অন্ত্ভ্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আনা ইরশাদ করেন :


মুন্যাফিকরা আল্মাহকে ধোকা দেওয়ার চেটো করে আর তাহারা আল্লাহর ধোকায় রহিয়াছ্- তাহরা অতি অनসতাতরে সানাতের জন্যা দ্ডায়মান হয়। কেবল মনুুষকে দেখাইবার জন্যই তাহারা সানাত পড়িতে যায়। নামকে ওয়াc্চ তাহারা আল্লাহর যিকির করে। কোন কোন শিরক এতই খ্ম্ম হয় বে, বে ব্যক্তি শিরক করে সেও উহা বুঝিতে পারে না। यেমন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ আলেম ইবনে আবূ নজুদ বর্ণনা করেন, তিনি উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার হযরত হহায়ফা (র) এক রোগীর কাছে প্রবেশ করিয়া দেথিতে পাইলেন বে তাহার বাসায় একটি সূতা বাঁধা আছে অতঃপর তিনি উহা ছিড়़িয়া ফেলিলেন অথবা খুলিয়া ফেনিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন :
 আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার নামে কসম খাইয়াছে সে শিরক করিয়াছে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ননা করিয়াছেন এবং ইহাকে "হাসান" বলিয়া উন্নেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আরূ দাউদ ও অন্যান্য ইমামণণ হयরুত আদ্দুলাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী কনীী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আাড়-ফूँক ও মিথ্যা তাবীय ব্যবহার করাও শিরক। আবূ দাউদ ও আহমদ (র) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত অখভ লক্ষণ গ্রহণ করাও শিরক— আল্লাহ ত'আলারার তাওয়াক্কন দ্বারাই সমস্ঠ বিপদ দূর করিয়া দেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বিস্তারিত বর্ণনা काश़री-৫)( ( )

করেন, তিনি বলেন আবূ মু'আবিয়া (র)....আবদুল্মাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর শ্ত্রী হযরত যয়নাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্মাহ ইবন মসউদ (রা) তাহার প্রয়োজন সারিয়া বাড়ী আসিতেন তখন তিনি দরজার নিকট আসিয়া কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলিতেন যেন আমরা তাহার আগমন বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া যাই এবং এমন কোন কাজ তাহার সयুথে না घটে যাহ তিনি অপছন্দ করেন। একদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া তাহার অভ্যাসনুযায়ী কাশি দিলেন তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধ আমাকে অসুখ্রে জন্য তাবীय দিতেছিল আমি তাহার কাশির শব্দ তনিয়া বৃদ্ধাকে আমার চৌকির নীচে ঢাকিয়া রাখিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে বসিয়া আমার গলায় একটি তাবীय দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। এইটি কি? आমি বলিলাম ইহা একটি তাবীय। তখন তিনি উशা ধর্রিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। এবং তিনি বলিলেন আদ্দুল্নাহর বাড়ী শিরক-এর প্রতি মুখাপেক্ষি নহে। আমি রাসূনুল্নাহ (সা) কে বলিতে అনিয়াছি ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত যয়নাব বলেন, আমি তথ্থন তাহাকে বলিলাম আপনি এই কথা বলিতেছেন? অথচ একবার আমার চদ্মু রোগাক্রান্ত হইলে আমি এক ইয়াহূদীর নিকট যাইতাম ইয়াহূদী আমাকে ঝাড়িয়া দিলে আমি রোগমুক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন তোমার চক্ষুতে শয়তান আঘাত মারিত এবং ইয়াহৃদীর ঝাড়-ফুঁকে উহা সারিয়া যাইত। রাসূলুল্নাহর (সা) বে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন তোমার পক্ষে তাই বলাই যথেষ।


হে মানবকুলের প্রতিপালক আপনি কষ্ট দূর করিয়া দিন আপনি রোপমুক্ত করুন্ন আপনি রোগ হইতে মুক্তিদানকারী রোগমুক্তির আপনার ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নাই। রোগ মুক্তিব এমন ব্যবস্থা যাহা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাথে না।

অन্য এক হাদীসে বর্ণিত ইমাম আহমদ (র)....जাবদুল্মাহ ইবনে উকাইম অসুস্থ ছিলেন তাহাকে বলা হইল, যদি আপনি কোন তাবীয ব্যবহার করিতেন তাহা ইইলে ভাল হইত। তখন তিনি বলিলেন, आমি তাবীয ব্যবহার করিব? অথচ নবী করিম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে তাহাকে তাবীযের প্রতিই অর্পণ করা হয়। হাদীসটি হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছন। ইমাম আহমদ (র) এর মুসনাদ গ্রন্থে উকবাহ ইবনে আমির ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্নে, বে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায় সে শিরক করে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত বে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে আল্নাহ যেন তাহার কাজ সম্পন্ন না করেন, আার বে ব্যক্তি তাহার গলায় তাবীয জুলায় আল্লাহ যেন তাহার কাজকেও ঝুলাইয়া রাদেন।

इযরত আনা তাহার পিত হইত তিনি হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করন, রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্gাহ তাআলা বনেন, আমি সমস্ত শরীক ইইতে বে-নিয়ায বে ব্যক্তি তাহার কোন কাজে আমার সাহিত কাহাকেও শরীক করে আমি তাহাকে এবং তাহার কাজকে ছাড়িয়া দেই। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

আবূ সায়ীদ ইবনে আবূ ফাयালা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূনুন্নাহ (সা) কে বলিতে খনিয়াছি আল্নাহ ত‘আলা বেদিনে পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত নোককে একত্রিত করিবেন, তথন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে— বে ব্যক্তি ঢাহার কোন আমলে শির্রক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় जাহার নিকট প্রার্থনা করে— যাহাকে সে শরীক বানাইয়াছিন। আল্gাহ ত'আলা সমন্ত শরীকদের অপেশ্ম শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নিয়ায। হাদীসটি ইমাম আহমদ রেওয়াত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)... মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে বর্ণিত রাসূনুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তোমাদের উপর সর্বাধিক ব্যই বস্থুর আমি ভয় করি তাহা হইন ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, 'রিয়া’' (লৌকিকত) কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা‘য়ালা যখন মানুষকে তাহাদের আমলের বিনিময় দান করিবেন তখন রিয়াকারদিগকে বনিবেন দूনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা আমন কর্রিয়াছিলে, তোমরা তাহাদের নিকট গিয়া দেখ তোমাদের আমলের কোন বিনিময় পাও কিনা।

ইসমাঈল ইঁবনে জা’ফর....মাহমূদ ইবনে নবীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)....আদ্দুলাহ্ ইবনে অমর হইতে বর্ণনা করেন, রাসূনूল্बाহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বে ব্যক্তি অچ্ভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়া তাহার কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন সে শিরক করিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূন। উহার কাফফারা কি হইবে? তিনি বলিলেন, সে এই কথ্থ বলিবে হে আল্নাহ্ আপনার কন্যাণ ব্যতিত আর কোন কন্যাণ নাই আর আপনার পক্ষের ঞুভ ব্যতিত আর কোন ৫ভ নাই। আর আপনি ব্যতিত আর কোন ইনাহ নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আদ্দুল্নাহ ইবনে নুমাইর বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি বলেন হযরত আবূ মূসা আশ'আরীী একদিন খোত্বা দানকালে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা শিরককে ভয় কর উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হারব ও কয়েস ইবনে মুযার্রিব দভায়মান হইয়া বলিলেন, হয় আপনি ইহার দলীল পেশ্ করিবেন নতুবা আমরা উমর (রা)-এর নিকট গিয়া আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। তখন তিনি বলিলেন আমি ইহার দনীল পেশ করিতেছি। একদিন

রাসূনুল্নাহ (সা) আমাদের উণ্দেশ্যে ভাষণ দান করিলেন, তিনি তাঁহার ভাষণে বনিলেন, হে লোক সকল! তোমরা শিরক ইইতে বাচ, উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল শিরক যখন পিপিলিকার চল হইতেও গোপন এই পরিহ্থিতিতে আমরা উহা হইতে কি ভাবে বাঁচিব? তিনি বনিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট এই দু'আ করিবে, হে আল্লাহ! ভে শিরক সম্পর্কে আমাদের জানা আছ్- আপনার সহিত সেই শিরকে লিপ্ত হওয়া হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর যাহা আমদের জানা নাই উহা হইতেও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হাদীসটি অন্য সৃত্রেও বর্ণিত আছে এবং উহাতে প্রশ্নকারী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাফ্যি আবূ ইয়ানা মুসেনী (র).... মা'কিল ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থি হইলাম কিংবা তিনি বনিনেন, হযরত আবূ বকর সিদ্টীক রাসূনূন্ৰাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, তিনি বলেন, শিরক পিপিলিকার চলন হইতেও তোমাদের মধ্বে অধিক গোপন ইইয়া আছে। অতঃপর তিনি বলিলন যাহা ছোট ও বড় শিরককে দূর করিয়া দেয় তাহা কি আমি তোমাদিগকে বনিয়া দিব না? তোমাদের সকলেই এই দু'আ করিবে হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পক্কে আমার জনা আছে তাহা হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর অজানা কোন শিরক করিয়া বসিনে উহার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হাফিয আবূন কাসিম বাগভী (রা)....অাব বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেনে, তিনি বলেন রাসূনূল্নাহ (সা) ইর্শাদ করিতেছেন "আমার উমতের মধ্যে শির্রক পাথরের উপর পিপিলিকার চনন হইতেও অধিক গোপন। রাবী বলেন তথন আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্नाহর রাসূন! ইহা. হইতে বাচিবার উপায় কি? রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেন অধিক কম ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক যাহাতে দূর হইতে পারে উহা কি আমি আপনাকে দিব না? তিনি বলিলেন জী ছা ইহা রাসূলাল্gাহ! তিনি বলিলেন আপনি এই দ্'আ করিবেন-

হে আল্লাহ! শে শিরক আমার জানা আছে উহাতে নিষ্ত ইইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতছি। আর ব্য শিরক আমি না জানা অবস্থায় করিয়াছি উছার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইমাম দারেকুতনী (র) বলেন আবূ নयর বর্ণিত হাদীস গ্রহণয্যাগ্য নহে। ইমাম আহমদ আবৃ দাউদ এবং তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিরমিযী ইহাকে বিশ্ট্ধ বনিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী

ইয়ালা ইবনে আज (র)....হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরুত আবূ বকর (রা) একবার বनিলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন একটি দু‘আ শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি সকালে সক্ষ্যায় এবং শয়নকালে দু‘আ করিব তথন তিনি বলিলেন, आপনি এই দু'আ কর্রেবেন

 याবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্ত। আমি সাক্ষ্য দিতেছি বে ए.পনি ছাড়া আর কোন ইনাছ নাই। আমার প্রবৃত্তির অকন্যাণ হইতে আমি আপনার নিকট আা্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি শয়তনের অকন্যাণ ও উহার শিরক হইত। হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছুন এবং নাসায়ী উহাকক বিওদ্ধ বলিয়া উন্ন্খ কর্রিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার বর্ণনায় আরো কিছূ বৃদ্ধি করিয়াছেন,....তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন- তিনি বনেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) আামাকে এই দু'আ পড়িতে বলিয়াছেন অতঃপর তিনি উক্ত দু‘আ উল্নেখ করিয়া শেবে এইটটুও বৃদ্দি করেন


অর্থাৎ সেই সমষ্ঠ মুশরিকরা কি এই বিপদ হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে বে তাহাদের ঊপর এমন শাস্তি অবতীর ইইবে যাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে বেৃ্ধন করিয়া ঝেলিবে। বেমন,

जनाত ইরतশাদ ইইয়াছে


অর্থাৎ यাহারা অপকর্সসমূহের ষড়यন্ত্র করিয়াছে তাহারা কি ইহা হইতে নিরাপ্ডদ হইয়াহে বে আল্লাহ তাহাদিগকে বিও্ধ্ধ করিয়া দিবেন কিংবা তাহাদের প্রতি অন্য কোন শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন অথচ তাহারা বুঝিতেও পার্রিবে না। অথবা আল্লাহ তাহাদের উঠিতে বসিতে সব সময়ই তাহাদিগকে পাকড়াও কর্রিবেন কিংবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া

তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন আর আল্লাহ তো কোন ব্যাপারে অক্ষম নন। তোমাদের প্রভু বড় দয়ালু ও মেহেরবান" (নাহল 8৫-৪৭)।

অনুর্রপ আরো ইরশাদ হইয়াছে-


"জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতে নিশিন্ত হইয়া গিয়াছে যে রাতের বেলা তাহাদের ন্দ্রিাকালেই আমার শাশ্তি তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইবে। কিংবা জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতেও নিশ্চিন্ত ইইয়াছে যে দিনের বেলা তাহাদের খেলধূলার সময়ই আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। তাহারা কি আল্লাহর শাস্তি হইত নিশ্চিত হইয়াছে? অথচ আল্লাহর শাস্তি হইতে কেবল ক্ষত্গ্গস্থ লোকরাই নিশিচ্ত হইয়া থাকে।"

১০৮. বল ইহাই আমার পথ; আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্নান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তভ্ভুক্ত নহি।

তফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে এই নির্দেশ দিতেছেন তিনি মানুষকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে তাওহীদের প্রতি দাওআআত ও আহ্বান করাই আমার পথ। পূর্ণ বিশ্বাস ও দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আমি উহার দিকে মানুষকে আহ্নান করিতেছি। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহারাও শরীয়ত ভিত্তিক দলীল-প্রমাণ যুক্তি ও পূর্ণ আস্থাসহকারেই সেই পথের দিকেই মানুষকে
 আল্মাহকে তাহার কোন শরীক ও সমকক্ষ হইতে তাহার কোন পিতা-পুত্র স্ত্রী হইতে এবং উজীর-নাজীর নিযুক্ত করা হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তিনি এইসব কিছু হইতে ঊর্ষ্ণে।


সাত আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত যাবंতীয় বস্থু আল্লাহ্র পবিভ্রত বর্ণনা করে আর সব কিছুই তাহার প্রশংসার সহিত তাহার তাসবীহ করে কিন্ুু তোমরা তাহাদের তাসবীহ বুঝ না। নিঃসন্দেহহ তিনি 乙ধ্ব্যীীল ও ফমাকারী।


১০৯. ঢোমার পৃর্বেও জনপদবাসীদিগের মধ্য হইতে পুরুষ্ণণকেই প্রেরণ কর্রিয়াছিলাম यাহাদিগের নিকট ওহী পাঠাইणাম। ঢাহারা कि পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই। এবং তাহাদিগের পৃর্ববর্তীদিগের কি পর্নিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? याহারা মত্তাকী ঢাহাদিগের জন্য পরল্লোকই শ্রেয়। ঢোমরা বুঝ না?

তাফ্সীর ः আল্লাহ ত'অানা ইরশাদ করেন, তিনি কেবল পুরুষ্যদিগকেই রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন, নারীদিগকে নহহ। অধিকাংশ উনামায়ে কিরাম এমতই পোষণ কর্রেন। টপরোক্ত আয়াত দ্বারা এই কথাই বুব্যা যায় বে আল্ধাহ তা'আলা কোন আদম কন্যার প্রতি এমন অহী প্রেরণ করেন নাই যাহা দ্বারা শরীয়তের ধারক হইতে পারে। অবশ্য কেহ কেহ বলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ত্ত্রী সারাহ, হयরত মুসা (আ)-এর তা, আর ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মারিয়াম বিনতে ইমরান নবুয়াত প্রাঞ্যা ছিলেন י্নীল হিসাবে তাহারা বলেন, ফিিরিশ্তাগণ হযরত সারাহকে হযরত ইসহাক (আ)-এর পর হযরত ইয়াকূব (অা)-এর জন্ম গ্রহণ করিবার সুসংবাদ দিয়াiছিলেন আর হযরতত মৃসা (আ)-এর মাতার নিকটও অহী প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছছ
 করিলাম তুমি তাহাক্েে দूষ পান করাও। আর হযরত মারিয়াম (অা)-এর নিকট ফিব্রিশ্ত आসিয়া হযরত ঈসা (আ)-এর জনমম্হণ করিবার সুসংবাদ দান করিলেন ইরশাদ হইয়াছে

যখন ফিরিশিশ্তাগণ বলিলেন হে মারিয়াম! আল্লাহ তাআলা আপনাকে মনোনীতা করিয়াছ্নে ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিপ্পের সমন্ত নারীীদের উপর আপনাকে মনোনিত করিয়াছেন। হে মারিয়াম! জপনি আপনার প্রতিপানকের ইবাদত কর্নু তাহাকে সিজদা করুন এবং যাহারা রুকৃ করে তাহাদের সহিত র্তকু করুন। উপরোক্ত মহিনাদের প্রতি কেবল এতটুকু ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্ত কেবল এতটফুকেত কেহ নবী হইতে পারে না। অবশ্য তাহাদের নবুয়তের ঘ্মারা यদি ৩খু কেবন তাহাদের মর্যাদাকে বুঝান হইয়া থাকে তবে ইহা বে সত্য উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

তবে কেবন এতটুকু কাহার্যো নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট কি না সে সপ্পর্কে কথা থাকিয়া यায়। आহলে সুন্নাত আন জাম'আত বে মত পোষণ কর্রিয়াছে এবং আবূল হাসান আশ‘য়ারী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল, কোন নারী নবী হইতে পারে নাই। जবশ্য অनেকেই সিদ্দীকা হইয়াছেন। বেমন আল্gাহ ত'অালা হयরত মারিয়াম (অ) সশ্পর্কে ইরশাদ করেন


অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কেবল আল্লাহর রাসূল ছিলেন তাহার পৃর্ব্রে বহু রাসূল অতীত হইয়াছেন। তাহার মাত সিদ্দীকাহ ছিলেন, তাহারা উতয়ই খাদ্যাহার করিত্ন। অত্র आয়াত হयরত মারিয়ামকে সর্বাধিক সম্মানিত বে সর্যাদায় ভৃষিত করা হইয়াছে তাহা হইন সিদ্দীকাহ। यদি তিনি নবী ইইতেন তাহা হইলে তাহাকে নবী বনিয়াই উল্লেখ করা হইত। কুর্রানের ভাষায় তিনি কেবল সিদীকাহ। যাহ্হাক (র) বলেন इयরত ইবনে আব্বাস (রা) ( বলেন যাহাদিগকে নবুয়ত দান কর্রা হইয়াছ্ তাহারা যমীনেরই অধিবাসী ঢাহারা आসমানের কোন ফিরিশিতা নন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মতের সমর্থনে এই আয়াত দ্বারা পাওয়া যায়

অর্থ!ৎ আপনার পৃর্বে যত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছ্ িাহারা পানাহার করিতেন আর বাজারেও চলাফেরা করিতেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে :


অর্থাৎ আর না আমি তাহাদিগকে এমন শরীরবিশিষ্ট করিয়াছিনাম বে তাহাদের পনাহারের প্রয়াজন ছিন না আর না তাহারা চিরজীবি ছিন। অতঃপর তাহাদের সহিত করা প্রত্র্রুতি আমি পৃর্ণ করিয়াছি। এবং তাহাদিগকে এবং অন্য যাহাকে আমি চাহিয়াছি মুক্তি দান করিয়াছি আর সীমাজতিক্রমকারীদীগকে আমি ঋ্ৰংস করিয়া দিয়াছি।



দ্বারা শহরের অধিবাসী বুঝান হইয়াছে। গাম ও জগলের অধিবাগী বুঝান হয় নাই। গাম ও জभলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কণ্ঠার স্বভাব ও কঠোর চরির্রের অধিকারী হইয়া থাকে। আর শহরের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কোমন ও নরম স্বভাবের হইয়া থাকে। অনুর্রপভাবে যাহারা বঠ্তীতে বসবাস করে ঢাহারাও গ্রাম ও জঈলের বসবাসকারীদর ন্যায় কঠোর ও বক্র স্বভাবের হইয়া থাকে। এই কারণণই আা্লাহ ইরশাদ কর্রিয়াছেন
 ইহার অর্থ হইল শহরের অধিবাসী তাহারা গ্রামের লোকদের তুলায় অধিক জ্ঞানী ও ধौর্যীীী। এক হাদীসে বর্ণিত একবার এক বেদুঈন রাসূনুল্লাহ (সা)-কে একটি উটনী হাদিয়া দিল। রাসূলুল্ধাহ (সা) ঢাহাকে উহার বিনিময় করিলেন কিন্নু সে উহা কম মনে করিল রাসূলুল্gাহ তাহাকে আরো অধিক দান করিলেন এমন কি লে সত্তুষ্ট হইয়া গেন। অতঃপর রাসূনুন্बাহ (সা) বনিলেন আমি এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি বে কুরাইশী আনসারী সাকৃষী কিংবা দাওসী গোণ্রীয় লোক ব্যতিত অন্য কাহার হাদীয়া গ্থহণ করিব ना।

ইমাম জহমদ (রা) বলেন হাজ্জাজ আমাদের নিকট বর্ণনা কর্রেন....তিনি হযরত ইবন ওমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, বে মুমিন মানুষ্যে সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কচ্টের ওপর てৃর্যধারণ করে সে সেই ব্যক্তি হইতে উত্তম বে না তো মানুষ্যের সহিত মেলামেশা করে আর না তাহাদের দেওয়া কোন কষ্ট সশ্য করে।
(
 তাহ হইনে পৃর্ববর্তী যাহারা ঢাহাদের ন্যায় রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাদের পরিণাম দেথিতে পারিত কিক্গাপে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্ধংস করিয়াছছন। जनाত্র ইর্শশাদ হইয়াছে করে নাই তাহা ইইলে তাহাদের অসৃর দৃট্টি দ্ঘারা বুঝিতি পারিত যে তাহাদের ন্যার় কত লোককে ধ্পংস করা হইয়াছছ। জার মু'মিনণণকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। আল্নাহ ত'আালা তাঁহার মাখলূকের মধ্যে এই নিয়মই চালু করিয়া রাথিয়াছছন। এই কারণণই
 মুক্তি দান করিয়াছি অনুহ্রপ্রাবে পরক্কালেও মুক্দিান করিব তবে পরকালের মুক্তি ও উহার নিয়ামতরাজী ইহকাল অপেক্কে অধিক উত্যম। বেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
কাशীর-৫২(৫)










## 











 आयाদিभক্ ऊদ্ধার করিबে?
?







ছিল? তাঁহাদিগকক তো নিপ্চিত্যাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইত। হযরত আয়েশা বলিলেন, তাহারা ইহা নিপ্চিতভােেই মন করিতেন বে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ইইত। इযরত উরওয়াহ বলেন আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা এই ধারণা কর্যিয়াছিলেন বে, তাদের নিকট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াত্ে। তিনি বলিলেন আল্নাহ পানাহ। রাসূলগণ কখনো আল্লাহ সশ্পর্কে এই ধারণা করিতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তবে আয়াত্র जর্থ কি হইবে? তিনি বলিলেন, যাহারা আল্মাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং রাসূলগণণর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিন অতঃপর তাহাদের উপর দীর্घদিন যাবৎ বিপদ স্থায়ী থাকায় এবং আল্নাহর সাহায্য বিনম্বিত इওয়ায় তাহারাও ধারণা করিয়াছিন বে তাহাদের নিকট রাসূলগণের পক্ষ হইতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত লোক ইইতে নিরাশ ইইলেন যাহারা তাহ্হাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছছ এবং তাহারা এই ধারণা করিলেন বে এখনভো তাহাদের অনুসারীরাও তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্নাহর সাহাय্য আগত হইল। তাফসীরকার বলেন, আবূন ইয়ামান (র).... উরওয়াহ ইইতে বণিত, তিনি বলন আমি
 বলিলেন, আল্নাহ পানাহ। এইর্রপ কিরাত হইতে পারে না।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে ধবর দিয়াছেন, হযরত
 অতঃপর ইবনে আব্বাস আমাকে বলিলেন তাহারা মানুষই তো হিলেন অতঃপর দলীল হिসाবে এই आয়াত পড়িলেন
 লাকেরা যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিন বলিয়া উঠিল— আল্লাহ্র সাহায় কবে আসিবে? মনে রাখিও আল্লাহর সাহায্য নিকট্বর্ত। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে বলিলেন উরওয়াহ আমাকে হযরত আফ্যেশা (রা) হইতে খরব দিয়াছেন বে তিনি ইহার বিরোধিতা করেন ও ইহ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ত'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত যে ওয়াদাই কর্রিয়াছেন উহা সম্পর্কে তাঁহার নিপ্চিত বিশ্ধাস ছিল বে উহা অবশাই ঘটিবে। তাঁহার মৃত্য পর্যন্ত তিনি কখনো এই ধারণা করেন নাই যে তাঁহার নিকট আল্মাহর দেওয়া প্রতিশ্রততি কখনো ভুন হইবে। অবশ্য আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর উপর ধারাবাহিকতাবে কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হইত এ কারণণ তাহাদের অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হইত বে ধারাবাহিকভাবে এই বিপদের কারণণ তাহাদের অনুসারীরাই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া বসে।

ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন, উরওয়াহ (রা) এর বর্ণিত হাদীলে এ কথ্া উল্লেখ
 ইইতে ইহা নির্গত হইয়াত্।। ইবনে জাবূ হাতিম (র)....ইয়াহইইয়া ইবন সায়ীদ হইতে বর্ণনা করেন। একবার কাসেম ইবন মুহাম্গদ এর নিকট এক. ব্যক্তি আসিয়া বলিল
 এর হইতে এই থবর দিবে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে এই আয়াত এইর্রপ পড়িতে ऊनिয়ा ছि রাসূনগণণর সহচরণণই তাহাদিগকে আল্নাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছিন।

দ্বিতীয় কির্রাত হইল সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়াছছন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্ববর্তী তাফস্সীর বর্ণিত হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র).... হযরত আদ্মুল্মাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে

 বলিলেন ইহাকেই. ুুমি খারাপ মনে কর। অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ হইতে অন্যান্য রাবীণ়ণ বে কিরাত বর্ণনা করিয়াছছেন উক্ত কিন্রাত তাহার বিরোোধী। আ’মাশ মুসলিম হইতে তিনি ইবনে আব্মাস হইতে এই আয়াত حتى
 কওমের ঈমান জনয়় ইইতে নিরাশ ইইয়া গোেন এবং তাহাদের কওমরা যখন তাহাদের সস্পর্কে ধারণা করিল যে তাহারা তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে তथनই তাহাদ্রর নিকট আল্লাহর সাহায্য আসিল।
 করিলাম। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইমরান ইবনে হার্রেস সুলামী, আদ্রু রহমান ইবন্ন মু’আবিয়াহ, আলী ইবনে ঢালহা এবং আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস(রা) হইতে অনুর্রপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছছন।

ইবনে জরীর (র)....বলেন একজন কুরাইশী যুবক সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা কি করিল হে আবূ আদ্দুম্মাহ! আয়াতের এই অক্ষরটি কিক্গপ পড়িতে হইবে? আমি যখন পড়িতে পড়িতে এই আয়াতের নিকট আমি তখন আমার মনে হয় হায়।

यमि आমि এই সূরাuि ना পড়িতাম। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলিলেন হা, যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের ঈমান আনয়ন হইতে নিরাশ ইইয়া গেলেন জার যাহাদের নিকট তাंহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা ধারণা কর্রিল বে রাসূলগণ তাহদের নিকট মিথ্যা বলিয়াছছন এই ব্যাখ্যা ঔনিয়া হযর়ত যাহ्राক (র) অত্যत্ত সত্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি বলিলন আজ্জকের ন্যায় এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমি কোন আनिম ইইতে খনিতে, পাই নাই। এইর্রপ ব্যাথ্যা धনিতে यদি আমার ইয়ামানও যাইতে হইত তবুও উহা আমার পক্ষে সহজ ছিল। ইবনে জরীর (রা) অन্য এক সূడ্রে বর্ণনা করেন মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) সায়ীদ ইবন জুবাইরকে এই প্রশ্ন জিঞ্ঞাসা কর্রিলে তিনি এই জাওয়াব দান করিলেন। অতঃপর মুসলিম ইবনে ইয়াসার দভায়মান ইইয়া তাহার গনায় গলা লাগাইলেন এবং বনিলেন আল্লাহ তাআলা आপনার পের্রেশানী এমনিতাবে দূর করিয়া দিন যেেন আজ আপনি আমার পেরেমানী ও অস্থিরত দূরিতৃত করিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে আরো অনেক সূত্র এই তাফস্সীর বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইবন জুবাইর (রা) এবং পৃর্ববর্তী আরো অনেক উनाমায়ে কিরাম এই তাফসীর কর্রিয়াছেন এমনকি মুজাহিদ
 সর্বনামট্টিকে মু'মিনদের প্রতি ফির্রাইয়াছেন আবার কোন কোন তাফসীরকার কাফির্রের প্রতি ফির্রাইয়াছেন। অর্থাৎ কাফির্ররা কিংবা মু'মিনগণ এই ধারণা কর্য়য়াহিন বে রাসূলগণ তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসিবার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হযরত আদ্দুন্নাহ ইবনে মসঊদ হইতে হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্বাসের তাফস্গীর্রের ন্যায় তাফ্সীর বর্ণিত বেমন ইবনে জরীর (র)....তামীম ইবনে হাযম হইতে বর্ণনা করেন তিনি বনেন, আমি আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদকে এই আয়াত সস্পর্কে
 ঈমান গ্রহণ সম্পক্কে নিরাশ হইলেন আর তাহাদের কওম আল্লাহর সাহায্য বিলষ্ধিত হইতে দেચিয়া ধারণা কর্রিন যে তাহাদের নিকট মিথ্যা ওয়াদা করা ইইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রা) হইতে এই একই ধরনের তাফ্সীর বিশিষ্ট দুই রেওয়ায়েত বর্ণিত। কিম্ুু হযরতত আয়েশা উश্ অস্বীকার করেন। অবশ্য ইবনে জরীর হयরত आয়েশা (রা) এর তাফসীর ও কিরাতের সমর্থন করেন এবং অন্যান্য মতামতের প্রত্যাখ্যান করেন ও অপছছ্দ করেন।

# 受   

১১১. উহাদিতের বৃত্তান্ত বোধশক্তি সম্পন্ ব্যক্তিদিতের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচচনা নহহ। কিন্তু মু’মিনদিগের জন্য ইহা পূর্ব গ্রন্থ याহা আছে ঢাহার সমর্থন এবং সমষ্ত্ কিছুর বিশদ বিবরণণ, হিদায়ত ও ব্রহমত।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন আম্বিয়ায়ে কিরাম্রের তাহাদের কওমের সহিত বেসমস্তু ঘটনা ঘট্য়াছ্ছিন এবং কিক্রেপে মু‘মিনগণকে নাজাত দেওয়া হইয়াছিন
 জ্ঞানীজনদদর জন্য উপদদশ निरिত আহে : আল্লাহর পক্ষ ইইতে অবতারিত আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার মনগড়া রচিত প্রন্থ নয়।
 সমূহকে সত্যায়িত করে এবং উহার মধ্যে বে সমস্ত পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে উহাকে অস্বীকার করে উহার মধ্যে বে সমস্ত বিষয় রহিত হইয়াছ্ এবং যাহা এখনো অবশিষ্ট আছে উহা ঠিক ठिকভাবে বর্ণনা করিয়া দেয়। সমস্ত শরীয়তের হুুম আহকম বিস্তারিত্যাবে বর্ণনা করে। 'অর্থাৎ কোনটি হালাল কোনটি হারাম কোনটি অপছদ্দনীয়ও কোনটি পছ্দনীয় উহা বর্ণনা করে ইহা ছাড়া শরীয়তের করণীীয় কাজের মধ্যে কোনটি ওয়াজিব কোনটি মুস্তাহার উহাও বর্ণনা করে। নিষিদ্ধ হারাম কাজ ও উহার সাদৃশ্য মকক্রাহ কাজ সমূহকেও বর্ণনা করিতে বাদ দেয় নাই। उবিষ্যতের বিস্তারিত ও সংকিক্ু সংবাদ দান করে আল্লাহর সত্তা তাহার ওণাবনী এবং বে সমস্ত দোষসমূহ ইহতে তিনি পবিত্র তাহাও বর্ণনা করিতে ছড়ে নাই। এই কারণেই আन কুরजান ওমরাহী হইতে সঠিক পথ্রে সন্ধান দান করে জার তাহারা এই ক্রুজানের দ্বারা ইহকাল ও পরকালে রাব্বুল আলামীন্নে রহমত ও অনুগ্গহ লাভ করে। আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন ইহকান ও পরকালে তাহাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। আর কিরামত দিবসে যখন অনেকের মুখমভ্ডি কান ও বিবর্ণ হইব এবং অনেকের চেহারা উজ্জ্ঞন হইবে। সে দিনে তিনি উজ্জ্ণ বেহারাবিশিষ্ট মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত কর্রেন।

আমীন। সুরা ইউসুফ্ের তাফসীর সমাপ্ত হইন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আাল্লাহর জন্য তাহারই নিকট আমরা সাহায্য প্রা্থনা করি।

## সূরা রা"দ

মাদানী $8 ৩$ আয়াত, ৬ রুকূ


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামম

১. আলিফ-লাম-সীম-রা-এ গুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার «তি অবতীর্ণ হইয়াছে। ঢাহাই সত্য কিন্দু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করে না।

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের তরুতে বে যুকাত্তা'অত হর্রফ্সমূহ বিদ্যামান এ সস্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা সূরা বাকৃারার তকুুতে করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে একথাও বनिয়াছি বে, সূরার ওরুহত মুকাত্ত‘আত হর্য রহিয়াছ্ সাধারণত: তাহার উঢ্দেশ্য ইহাই বে, কুরজান আল্লাহর বাণী আল্নাহর পক্ষ হইতেই উহা অবতারিত, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব এখানেও মুকাত্তাআত হরফস্সমূহের পর
 আয়াতসমূহ। কোন কোন তাফস্সীরকারের মতে আল-কিতাব দ্মারা তাওরাত ও ইণ্রিল বুঝান. হইয়াছে। মুজাহিদি ও কাতাদাহ (রা) এই মত প্রকাশ কর্রিয়াছেন। কিত্হু এইমত ঠিক নহে। অতঃপর ইহার ওপর
 रে মুহাম্মদ (সা) এবং যাহা आপনার উপর অবতারিত হইয়াহে। আপনার প্রতিপাनকের পক্ষ হইতে উহা পরম সত্J। পৃর্বের (বিষ্েেয়) সংघটিত হইয়াছে। ইহাই সত্য এবং যুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এর তাফসীরেরে সাথে সামজস্যশীন। আল্লামা ইবনে জারীী (রা) বলেন, וl টি যাত্রো
 করিবার জন্য ব্যবহৃত ইইয়াছে যাহা আমরা পূর্ব্বুই উল্লেখ করিয়াছি। বেমন কবির এই কবিতার মধ্যে ओं! অ‘্য়াটি এজ্রপই ব্যবহ্নত হইয়াছ-

 আনার প্রতি লোভ করেন কিন্ুু তাহদের অধিকাংশই ঈমান আনিবেনা" এর বিষয়ব্থুর্তু অনুক্রপ। অর্থাৎ কুরজনের আয়াতসমূহে यদিও সর্র্রকার স্পষ্টত রহিয়াছে তবুও তাহাদের অন্তরের রেগের করণে অধিকাংশউই ঈমান আনিবে না।

## 


 ইহা দেথিত্ছে। অতঃপর তিনি অররশ় সমাসীন হইনেন এবং সূর্य ও চন্দ্রকে निয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ধাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকন বিষয়ে নিয়ত্রণ কর্রেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর্রেন যাহাতে তোমরা তোমদিিগের প্রতিপালকের্র সত্গ সাক্ষাত সম্বক্ধে নিশ্চিত বিশ্পাস কর্রিতে পার।

তাফসীর ঃ উপর্রাত্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ত'অালা ঢাঁহার অপরিসীম ক্ষমত ও বিশাল সফ্রাজ্যের কथা উল্লেখ করে বলেন, বে আল্লাহর স্মীয় কুদরতেই আসমানসমূহকে বিনা খুঁট্তেই উँদू করিয়া রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে এত দূরে রাখিয়াহেন বে ঢাহার লেষ প্রান্ত পাওয়াই দুষ্র। প্রথম আসমান এই পৃথিবী; পানি ও শুন্যমডনীীক চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাহার চতুর্দিক হইতেই পৃথিবী হইতে সমান দূরত্বে অবস্থিত। সর্বদিক ইইতেই আসমান পৃথিবী হইতে প্শাচশত
 আসমানকে বেষ্টন কর্যিয়া রাথিয়াছে এবং উভয়্রের মাব্রেও পাঁচশত বৎসর্রের দূরত্ণ বিদ্যমান। অনুর্রপভাবে তৃতীয় তারপর চতুর্থ তারপর পঞ্চম তারপর ষষ্ট ও সক্ণম

 কর্রিয়াছেন। হাদীস শরীক্ বর্ণিত, সাতটি আসমান এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয়

বস্তু কুরসীর তুলনায় जদ্রপ যেমন কোন বিশাল ময়দানে একটি রিংং পড়িয়া আছছ। রবং কুরসী আরশের ঢুলনায় ঠিক ঢ্দ্রপ। আর আরশ বে কত বড়, তা কেবল আল্নাইই জানেন। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত, আরশ ও যমীনের মাঝে পঞ্চাশশ হাজার বৎসরের দূরত্ বিদ্যমান এবং আরশের উভয় প্রান্তের মাবোও পষ্ধাশ হাজার বৎসর্রের দূরত্ণ রহিয়াছে। এবং আরশ লাল ইয়াকুত ঘ্মারা নির্মিত।
 ঢাফসীী প্রসংণে বলেন, আসমানের খুঁটি আছে কিস্মু আমরা উহা দেখিতে পাই না। হयরুত ইয়াস ইবনে মু আবীয়াহ্ (র) বলেন, आসমান यমীনের উপর কোন ঐুঁটি ছাড়াই গন্থুজের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। হযরত কাতাদাহ (রা) হইতেও অনুর্রুপ বর্ণিত আছে। পবিত্র

 সংখটিত হইয়াছে। जর্থাৎ আসমান্খলি ইুটি ছাড়াই উচ্চে দডায়মান বেমন তোমরা উহা দেখিতে পাইতেছ। ইহাই আল্লাহ ত'আলার অপরিসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। উমাইয়াহ ইবনে আবূ সলতের কবিতায় দেখা যায়—যাহার কবিতা সস্পর্কে রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বে, তাহার কবিতা তো উমান অানিয়াছে কিন্ু তাহার অন্তর ঈমান গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ বলেন নিস্নের কবিতা উমাইয়াহর নহহ বরং হযরত यার্য়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের।


जর্থাৎ, আপनि ঢো সেই মহান আল্লাহ যিনি স্বীয় অনু্পহ ও দয়ায় হयরত মূসা (আ) কে স্বীয় ভ্রাতা হযরত হার্রনের সাথে রাসূল বানাইয়া ফিরআউনের নিকট প্রেরণ কর্রিয়িলেন।

অতঃপর আপনি বनिয়াছিলেন, হে মূসা ঢুমি এবং হারান যাও এবং অহংকারী ফিরাউনকে আল্লাহর দিকে আহান কর।


जবং তোমরা তাহাকে বল, পৃথিবী ব্যোবে সমতল স্থাপিত আছে তুমি কি পেরাগ ছাড়া ঢাহাকে এইর্রপ স্থাপন করিয়াছ?

এবং তোমরা তাহাকে বল, এই সুউচ্চ আসমানসমূহকে কি তুমি বিনা খুঁটিতে বুলন্দ করিয়া রাখিয়াছ? না আরো কোন্ নির্মাণকারী রহিয়াছেন।
কাशীর-৫० ( L )

## 












 सহश़्राए, ।



〒梠।









বহনকারী ফিরিশিত্ত নির্ধারিত রহহ্য়াছেন। কিন্তু বেষ্টনকারী আসমান সস্পর্কে ইহার কল্পনা করা যায় না। বিষয়টি তাহার নিকট সুস্পষ্ট यাহারা এই সম্পর্কে আয়াত ও হাদীসসমূহ সপ্পর্কে চিত্তা ভাবনা কর্রিয়াছেন। আন্হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ ত'আলা অন্যান্য নক্ষজ্রসমূহকে বাদ দিয়া কেবল চন্দ্র ও সূর্यকে উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ সাতটি চলমান নক্ষত্রের মধ্যে এই দুইটি অধিক উজ্জ্বন। আর চলমান সাতটি নক্ষত্র স্থির নক্ষ্রসমূহ হইতে অধিক বড় অধিক মর্যাদার অধিকারী। অতএব চন্দ্র-সূর্य্রে যখন মানু<ের কাজে নিয়োজিত করা ইইয়াছে তখন অন্যান্য নক্ষত্র সমূহের উল্লেখ করিবার প্রশ্যোজন থাকে না। অন্যা্র আল্gাহ ত‘অালা ইরশাদ করিয়াছ্ন,


অর্থাৎ তেমরা সূর্যকে সিজদা করিওনা আর চন্দ্রকেও না বরং তোমরা কেবল সেই আল্নাহকে সিজদা করিও যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা কেবন, তাহারই ইবাদত করিতে চাও।

আরো ইরশাদ হইয়াছ্ :


অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্य এবং সমস্ নক্ষল্রসমূহ তাহারই আদেশের অধিনষ্। মনে রাখিও। সৃষ্টি করা ও নির্দেশ করিবার অধিকার কেবল তাঁহারই— রাব্বুন আলামীন আল্লাহ বড়ই বরকত্যয়। ইররশাদ ইইয়াছে :


जর্থাৎ আল্লাহ ত'আनাই স্রধ্ধার্পে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের প্রতি বিশ্ধাস স্থ|পন কর জর্থাৎ তিনি এমন নির্দশনসমূহ পেশ করেন যাহা প্রমাণ করে যে, আল্নাহ ব্যতিত আর কোন ইনাহ নাই এবং তিনি পূর্বের ন্যায় যখন ইচ্ঘ করিবেন পুনরায় সকলকে সৃষ্টি করিয়া কিয়ামতে অকত্রিত কतিরিন ।
 o 0

#    

৩. তিনিই ভৃতলকে বিষ্ঠৃত কর্রিয়াহেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি কর্রিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকার্রে ফন সৃষ্ট করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি ঘ্যারা জাচ্ছাদিত কর্রেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন র্রহিয়াছে চি্্তাশীল সম্প্রদায়़র জন্য।
 শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট থর্জুর বৃক্ সিঞ্চিত একই भানিতে। এবং ফন হিসাবে উহাদিগের্র কতককে কতকের উপর অমি ল্রেষ্ঠত্ব দিয়া थাকি। অবশ্যাই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্নাহ ত'আলা উর্ধ্রজগতের আলোচনা শেষে অষঃজগতের তাহার

 মयবুত পাহাড়-পর্বত দ্বারা উহাকে মযুবত করিয়াছেন। এবং উহাতে নদী-নালা খান-বিল প্রবাহিত করিয়াছেন যেন উহা দ্রারা নানা রংগের নানা স্বাদের ও নানা গক্ধের ফনের বাগানসমূহকে সেচ করিতে পারেন। তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টि করিয়াছেন । পরশ্পর একটির পর অপরটি আসে, একটির গমন হইলে অপরর্টির আগমন ঘটে। স্থান उ कालের মধ্যে তিनिই পরিবর্তन घটাইয়া थाকেন। আল্নাহর এই সমস্ত নিয়ামতসমূহে ও দनীলসমূহে জ্ঞানীলোক্রদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াহেন।

受 আছে অথচ, আল্লাহর কুদরুত পরিলক্ষিত করুন, এক টুকরা তো উর্বর উহার ফসল উৎপন্ন হয় আর এক টুকরা অনুর্বর যাহাতে কোন ফস্ উৎপন্ন হয় না। আয়াতের এই তাফসীরে হবরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক (রা) এবং অরো অনেক মুফাসৃসির হইতে বর্ণিত হইয়াছে। নানা রহগ বেরংগের যমীন হওয়াও এই আয়াতের অत্তুর্তু। অর্থাৎ যAীনের কোন টুকরা লাল কোনটি সাদা কোনটি হন্নুদ,

কোনটি কাল কোনটি প্রস্তরময় আবার কোনটি নরম, কোনটি বালুকাময় কোনটি লবণাক্ত অথচ যমীনের এই সমস্ত টুকরাসমূহই পরশ্পরে মিলিত। এতদসজ্త্ৰে যমীনের এই রকমারিতা ইহাই প্রমাণ করে বে যিনি যমীনের সৃষ্টিকর্তা তিনি মহাক্ষমতার অधিকারী তিনি ব্যতীত আর কোন ইনাई নাই এবং আর কোন প্রতিপালকও নাই।

عَطْفَ হইচে পারে তথन
 বের দিয়া পড়িত হইবে) । ক্দিরাত্ত শাד্ত্রের ইমামণণ উতয় প্রকার ক্̨িরাত পড়িয়াছেন
 একই স্থান হইতে গজাইয়া থাকে বেমন আনার ও তীন ফলের গাছ কোন কোন খেজুর গাহও এমন হইয়া থাকে। আর
 বাপ হইতে জন্ম পহণ করে। একবার রাসূনুল্নাহ (সা) হयরত উমর (রা)-কে বলিলেন,
 বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী ও ๒’বা (র) আবূ ইসহাকের মাধ্যমে হযরত বারা (রা) বর্ণনা করিয়াছ্ন একাধিক খেজের গাছকে। আর খ্থুজর গাছকে। হयরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, यাহ্হাক, কাতাদাহ, আকুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আসৃনাম (র) এবং আরো অনেকে অইমতই পোষণ করেন


 পানি দ্বারা সেচ হওয়া সত্ত্রেও বিভিন্ন ফলের স্বাদ পৃথক পৃথক, কোনটি অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু আর কোনটি তিক্ত কোনটি টক। পুনরায় একই ফলের স্বাদ্ পরিবর্তন ঘটে। আর প্রত্যেকের রংগও পৃথক পৃথক কোনটি হনুদ বর্ণের কোনটি লাन, কোনটি সাদা আবার কোনটি কালো। ইহা ছাড়া দেখিবার সৌৗ্দর্র্রে মধ্যেও পার্থক্য রহহিয়াছে। অথচ সকল ফলের গাছ একই খাদ্য ভক্ষণ করে আর তা হইন পানি। আল্লাহর এই সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞনীদদর জন্য অনেক নিদ্দশন। ইহা আল্লাহর অপরিসীম ক্ষ্তাকে প্রমাণ করে। তিনি যাহা ইচ্ম তাহাই করিতে সক্ষম। यিনি স্টীয়
 "نْ

## 


৫. यদি पूমি বিন্মিত হও তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা, মাট্টে পর্রিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করিব? উহারাই উহাদিগের প্রতিপানককে অব্বীকার করে এবং উহাদিণেরই গনদেলে লৌহ শৃৃখল। উহারাই অপ্নিবাগী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আানা তাহার রাসূন হয়রত মুহাশ্মদ (সা) কে বলিতেছেন হে নবী! (সা) আপনি এই সকল কাফিরদদর কিয়ামত দিবস অন্বীকার করিবার কারণে বিশ্মিত হইবেন না। তাহারা আল্লাহর নির্দশনসমূহ ও তাহার কমতার দলীল প্রমাণসমূহ স্বচক্ষে দেথিতেছে ঢাহারা ইহা স্বীকারও করে বে, আাল্নাহ ত'আনাই সমস্ত বস্যুকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদসত্জ্রে তাহারা আল্লাহর এই কথাকে অমান্য করে ভে তিনি পুনরায় সমস্ত মানব-দানব সৃষ্টি করিবেন, অথচ তাহারা যাহা অমান্য করে তাহার চাইতে অধিক বিম্ময়কর জিনিসকে স্বীকার করিয়াছে এবং তাহা স্বচক্ষে দেথিয়াছে। অতএব বিশ্ময়জো তাহাদের এই কথায় করিতে হয়
 शইবে? অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐই কথা বুবে ভে আসমান যমীন সৃষ্টি করা, মনুম সৃह্টি করা অপেপ্মা কঠিন ব্যাপার। আর ব্যে ব্যক্তি প্রথমবার সৃৃ্টি করিয়াছে দিতীয়বার তাহার পক্ষে সৃষ্টি করা সহজ। ইরশাদ হইয়াছ্ :


অর্থাৎ তাহারা কি বুঝে না বে, বে আল্পাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লনন্ত হন নাই তিনি পুনরায় মৃতসমৃহকে জীবিত কর্রিতে


 আর তাহারাই সেই দল যাহাদের গলায় জিজ্জীর পরিধান করান ইইবে। অর্থাৎ আাণেনের

 তাহাদিগকে দোযখ হইতে অন্য কোথাও নইয়া যাওয়া ইইবে না।

#   o 

৬. মগলের পৃর্বে উহার্রা তোমাকে শাচ্তি ঢরান্বিত কর্নিতে বলে যদিও উহাদিগের পৃর্বে বহ দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষ্রের সীমানংघন সত্তুও তোমার প্রতিপালক ঢো মানুষের প্রতি ক্ষাশীল এবং তোমার ধ্রতিপালক শাষ্তি দানেতো কटोग।
 অমन्যকারীরা ব্যুত্তত প্রকাশ করিত্ছে


 यিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে নিঃসন্দেহে তুমি তে পাগল, यদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আयाবের ফিরিশৃত্ত হাবির কর না কেন? মনে র্রাথিও ফিরিশৃত্ত কেবল হক্সহ অবতীী হন। আর যখন নির্দিষ্ট সময় আগত হইবে, তখন আর তাহাদিগকে অবকাশ
 আর जाহারা শাস্তির জন্য ব্যু
隹 তাহারাই শাত্তির জন্য ব্যস্ত। আর যাহারা ঈমানদার তাহারা ভীত্ত সন্তস্ত। আর তাহারা
 বিদ্র্রপ করিয়া বলে হে আমাদের প্রডূ? কিয়ামতের পূর্বেই আমাদের হিসাব কিতাব মিটাইয়া দিন ও শাস্ত দিন। বেমন আল্নাহ তাহাদের সম্পর্কে ইর্রশাদ্ করিয়াছেন
 यদি ইহা (শাস্তি) আপনার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের প্রতি আসমান হইতে পাথর বর্ষণ কর্নু। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কুফ্রীর কারণে এবং কঠোরভাবে আল্gাহর শাত্তিকে অমাन্য করিবার দপ্রন শাস্তি অবতীর হইবার জন্য ব্যু হইত।


করিয়াছি এবং উহাদিগকে দৃষ্টাত্মূলক শিক্ষার বস্তু ও উপদেশ গ্রহণকারীদদর জন্য ঊপদেশ গ্রহণের বষ্থু করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তাআানা ইরশাদ করেন，যদি আল্লাহর জপরিসীম ধৈর্য না হইত এবং তিনি ক্ষমা না করিতেন তবে অবশ্যই তাহাদিগকে শাা্তি



 র‘ড়ই ফ্পমাশীন＂। তাহার্রা দিবা রাত্র অন্যায় অপরাধ করিতে থাকে，তাহা সভ্ত্রেও তিনি তাহাদিগকে কমা কর্য়য়া দেন। কিত্তু আাল্লাহ সাথে সাথে এই ঘোষণাও করিয়াছেন বে， তিনি বড় কঠিন শাস্দিদাতাও যেন একদিকে মানুষ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয় এবং তাহারা বেন একেবারে বে－পরোয়াও না হইয়া যায়। বেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন，

## 

＂यদি তাহারা আপনাকে অমান্য করে তবে আাপ্পন বলিয়া দিন তোমাদের প্রতিপানক বড়ই প্রশস্ত দয়ার অধিকারী কিন্ু অপরাধী সশ্⿹勹⿰丿丿乚দায় হইতে তাহার শাষ্তিকে



 কমাশীী ও মেহেরেবান जার আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক। এই প্রকার আরো বহ্ আয়াত রহিহ়াছ্ যাহা একদিকে বান্দাকে আশাब্هिত করে অপরদিকে তাহাকে ভীত সন্ত্রস্তও করে। ．ইবনে আাবূ হাতিম（র）．．．．সায়ীদ ইবন মুসাইব（র）হইতে বর্ণিত，তিনি
 （সা）বनिলেন，＂‘यদি আা্ধাহ ক্ষমা না করিতেন তবে কাহারো জীবনে কোন স্বাদ थাকিত না। আর যদি जাল্øাহ শাশ্তি না দিতেন তবে সকলেই বে－পর্রোয়া হইয়া যুলুম जত্যাচারে নিমগ্ন হইয়া পড়িত।＂হাফি্য ইবনে আসাকিন（র）হাসান ইবনে উসৃমান （র）সম্পর্কে লিথিয়াছেন，একবার তিনি স্বপ্নে আাল্লাহকে দেথিতে পাইলেন，তখন রাসূলুল্নাহ（সা）তাঁহার সఖুথে দডায়মান হইয়া চাঁহার উম্মতের কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করিতেছিলেন，তখন আল্নাহ বলিলেন，আমি আপনার প্রতি সূরা আর－রা’আদ وَإنَ رَّ আপনার জনা যথ্ষেট নহে？তিনিন বলেন，অতঃপ্র আমি জাগ্তত হইলাম।

#   

१. याহারা কুফরী কর্যিয়াছে ঢাহার বলে ঢাহার প্রতিপানকের নিকট হইতে - তাহার নিকট কোন নির্দিশন जবতীর্ণ হয় না কেন? आমি ঢো কেবল সতর্ককার্রী এবং প্রত্যেক সশ্প্রদায়ের জন্য পথ থ্রদর্শক।

তাফ্সীর : আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন বে তাহারা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর প্রতি শক্রুত পোষণ কর্রিয়া ও কুফরের প্রকাশ ঘটাইয়া এই কথা বলে ভে, পূর্ববর্তী উभ্গতের নিকট ব্যেন মু’জিযা প্রদর্শিত হইয়াছিন, তিনি আমাদের निকট ज্র্রপ মু‘জিযা পেশ করেন না কেন? উদাহরণ ম্বর্মপ, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করা এবং আরবের পাহাড়খলিকে সরাইয়া দিয়া উহাকে সুজলা সুফল্না করা ও
 " পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহারার্ উহ্হ অমাযন্য কর্রিয়া দিত" অতএব তাহাদের শাস্তি অবতীর্ণ হইত। সুতরাং जপনি তাহাদের কथায় চিত্তিত হইবেন না

 ত‘আना याহাকে ইচ্ম হেদোয়াত দান করেন"। ।
 আহ্木ানকারী ছিলেন। আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফস্সীর করেন, "'হে নবী! আপনি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী, আর হোয়াত দানকারী হইতেছি আমি।" মুহাম্মদ সায়ীদ ইবন জুবাইর, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর কর্রিয়াছেন।

হযরত মুজাহিদ (র) বনেন, "প্রত্যেক সশ্প্রদায়ের জন্য একজন নবী ছিলেন।"

 (র)ও এই তাফসীর কর্রিয়াছেন। অাবূ সালিহ ও ইয়াহ্য়া ইবনে রাফ্ে ইহার তাফ্সীর প্রসংগে বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কায়েদ ও নেতা ছিলেন।" আবুল আলিয়া (র) বলেন, কায়েদ অর্থ এমন পথ প্রদর্শক যাহার ইন্ম ও আমল ঘারা অন্যান্য লোক সঠিক পথের সন্ধান পায়। মালেক (র) বলেন আয়াতের जর্থ হইল, প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক থাকেন যিনি তাহাদিকে আল্লাহর পতি আহানান করেন। আবূ জাফকর কाছীর-৫8(4)

ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখনடًّ
 উপর রার্থিয়া বনিলেন। "আমি ৩ীতি প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সশ্প্রদাত্য়র জন্য হাদী আছেন।" এবং তিনি হযরত আনী (রা)-এর কাঁধেরে প্রতি ইশারা করিয়া বনিলেন, "হে আनী! তুমিও একজন হাদী, আমার পরে অনেক লোক তোমার দ্মারা হেদায়াত লাভ করিবে" ইবনन জাব হাতিম (রা)....হযরত অनी (রা) হইতে- كُ, প্রসংগে বলেন, হাদী হইলেন, বনু হাশেমের এক ব্যক্তি। হযরত জুনাইদ (র) বলেন, তিনি হইলেন আनী ইবনে আবূ তালেব (রা)। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, হयরত ইবনে আব্বাস ও আবূ জাফফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইইত্ও অনুর্রপ বর্ণিত আছে।

#  

#  <br>  

৮. প্রত্যেক নারী यাহা গর্ভ্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যাহা কিছু কতে ও বাড় আাল্লাহ তাহা জানেন এবং বিধানে প্রত্যেক বস্যুরই এক নির্দিষ্ষ পর্রিমাণ আছে।
৯. যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্ব্বোচ মর্যাদাবান।

ঢাফসীী : উপরোক্ত আয়াতের মাব্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন, তাহার ইলম ও জ্ঞা হৃইতে কোন বস্যুই গোপনে নহে। সকল গর্ভবতী প্রাণীর গর্ডে কি আছে তাহা
 অবস্থিত বস্তুকে জানেন" অর্থাৎ গর্ভে নর কিংবা নাযীী বাচ্চা রহিয়াছে, সুন্দর কিংবা কुৎসিত সৎ কিংবা অসৎ, দীর্ঘাযু প্রাণ্ত কিংবা স্বল্লাযুপ্রা木্ত সব্য তিনি জানেন। যেমন

 সৃষ্টি করিয়াছেন আর যখন তোমরা মাতৃগর্ভে নুকায়িত ছিলে।" তিনি আরো ইরবশাদ
 তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন এক স্তর সৃষ্টি কর্রিবার পর অর এক স্তরে তিন তিন অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তরে তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন। বেমন ইরশাদ কর্রিয়াছেন :


"আমি মানুষকে মথিত মাটির সারাংশ দ্বারা সৃট্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহাকে তক্রাকারে একটি স্থানে রাখিয়াছি। অতঃপর সেই ওক্রকে জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি অতঃপর উক্ত জমাট বাধা রক্তপিন্ডকে পেশীতে পরিণত্ করিয়াছি অতঃপর উক্ত পেশীকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি অতঃপর হাড়তুলির সহিত গোন্ত জড়াইয়া দিয়াছি। অবশেষে উহাকে একটি ভিন্ন সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছি অতএব আল্লাহই মহিমাময় তিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমাদের মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন यাবৎ তোমাদের শক্র জমা রাখা হয়, অতঃপর চল্লিশ দিন উহা জমাট বাধা রক্তপিন্ড অবস্থায় থাকে অতঃপর চল্লিশ দিন যাবৎ পেশীর আকৃতিতে থাকে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন, এবং চারটি বিষয় লিখিবার জন্য তাহাকে আদেশ করেন। তাহার রিযিক তাহার বয়স তাহার আমল এবং সে সৎ

 উমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (স) ইর্রশাদ করিয়াছেন গায়েবের চাবি পাঁচটি, যাহা আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না, (১) আগামীকল্যের কথা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। (২) মাতৃ গর্ভে সংকোচিত বস্তুকেও আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না। (৩) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হইবে উহাও আল্মাহ ব্যতিত কেহ জানে না। (8) কোন ভূখড্ডে তাহার মৃত্যু ঘটিবে তাহাও আল্মাহ ব্যতিত কে জানে না। (৫) আর কিয়ামত কবে কায়েম হইবে তাহাও কেহ জানে না। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ' অসম্পূর্ণ বাচ্চা যাহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া যায় বুঝান হইয়াছে।
 গর্ভধারণ করিয়া থাকে, কেহ নয় মাস•গর্ভ ধারণ করে অর্থাৎ কেহ বেশীদিন গর্ভধারণ করে কেহ অল্প দিন। কিন্ুু কে কত দিন ধারণ করিবে ইহা কেবল আল্লাহ তাআলাই



সময়ে ভূমিষ্ঠ হইবে জার কে নয় মাস হইতে অধিক সময়ে ভূমিষ্মি হইবে তাহা কেবল আল্লাহইই জানেন। হযরত যাহ্হাক (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে দুইবছর পর প্রসব করেন এবং তখন আমার দাত উঠিয়াছিন।

হযরত ইব্নে জুরাইজ হযরত জামীলা বিনতে সা’দ হইতে তিনি হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন,গর্ভধারণণের সর্ব্রেচ্চকান হইন দুইবছর। হयরত মুজাহিদ ,
 করা। আতীয়্যাহ, অাওফী, হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং যাহ্হাক (র)ও এই ব্যাখ্যাদান করিয়াছছন। মুজাহিদ (র) বলেন, ,্ত্রীলোক নয়দিন হইতে কম রক্ত্র্রাব দেথিতে পাইলে উহা নয় দিন হইতে বেশী হয়। ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং ইবনে যায়েদ (র) ও ইহাই বনিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, রক্ট্রাব না হইলে বাচ্চা পূর্ণ হয় ও বড় श़।

মক্হন (র) বলেন, বাচ্চা মাতৃগর্ভে চিত্তিত হয় না বড় আরামেই অবস্থান করে
 ন্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয় না। ঘখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন এক অপরিচিত স্থানে আগমনের কারণে চিৎকার করিতে থাকে। যখন তাহার নাভীর রগ কাঠিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহার রুজী মাতৃবক্কে স্থানান্ত্রিত হয়। তখনও সে তাহার রুজীর জন্য ব্যস্ত হয় না আর চিন্তিতও হয় না। যখন সে কিছू বড় হয় এবং স্বীয় হাতের সাহায্যে ধরিতে ওরু করে, চখন হাত্রের সাহাভ্যে আহার করে আর যখন সে শৌবনে উপনিত হয় তখন সে রুজীর জন্য হায়! হায়!! করিতে আরু্ করে। মক্ুল (র) বলেন, পরিতাপের বিষয়, যখন ঢুমি মাতৃগর্ভ্ ছিলে এবং শিশ ছিলে তখন তো তোমাকে আল্লাহ রুজী দান করিয়াছছন কিন্তু যখন ব্যীবনে উপনিত ইইয়াছ তখন রুজীর জন্য চিৎকার তরু



 রুজী ও তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় निর্ধারণ করিয়া রাথিয়াছ্নে। বিখ্জ্দ হাদীসে বর্ণিত, একবার জনাব নবী করীম (সা)-এর এক কন্যা ঢাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন বে ঢহার একটি পুত্র মৃত্য শয্যায় রহিয়াছে এবং রাসূনুল্মাহ (সা) বেন একই তাহার নিকট উপস্থিত হন ইহাই তাহার কামনা। তখন রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাকে এই কথ্থা বলিয়া পাঠাইলেন, আাল্লাহ যাহা লইয়া গিয়াছেন,তাহা তাহারই সত্ব এবং याহা তিনি দান করিয়াছ্নন তাহার মালিকও তিনি। তাহার নিকট প্রত্যেক জিনিসের

জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব সে ভ্যে বৈর্য ধারণ করে এবং
 অদৃশ্য সকল বস্তু সম্পক্কে পরিজ্ঞা। কোন বস্కুই তাহার নিকট গোপনীয় নহে f
 বেষ্বেন করিয়া আছেন। অতএব সকলেই ঢাহার সম্মুখে মাথা নত করে এবং ইচ্মায়, অনিচ্ঘায় সকলেই তাহার বাধ্য।।


 0
১০. তোমাদিগেন্র মধ্যে বে কথা গোপন রাথে অথবা বে উহা প্রকাশ করে, র্রাত্রিতে বে আত্মগোপন কর্রে এবং দিবসে বে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, ঢাহারা সমভাবে আg্লাহর জ্ঞান গোচ্র।
১১. মানুষের জন্য ঢাহার সম্যুথ্থ ও পচাতে একের পর এক প্রহর্রী থাকে। উহারা আাল্লাহর जাদেশে তাহার র্বকণা-বেক্ষণ করে। এবং जাল্লাহ কোন সम্প্রদাল্যের অবস্থ পর্রিবর্তন করেন না यতস্ছণ না উহারা নিজ जবস্থা নিজে পর্রিবর্তন কর্রে। কোন সশ্প্রদাত্যের সশ্পক্কে যদি অাল্লাহ অখভ কিছু ইচ্মা করেন তবে ঢাহা রদ কর্রিবার কেই নাই, এবং তিনি ব্যতিত উছাদের কোন অভিভাবক नाই।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যাম আল্লাহ্ তাহার অসীম জ্ঞানের কথা উল্নেখ করিয়াছেন। সমস্ত মাখলূক সস্পর্কে তিনি অবপত আছেন তাহাদের কেহ চূপে কথা বলুক, কিংবা চিৎকার করিয়া কথা বলুক, তিনি সবই শ্রবণ করেন। কোন কিছুই

 তিनि গোপন হইতে গোপনতর কথাও জনেন।" ইর্যশাদ হইয়াছে
 জান্নে।" হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বনেন, সে সত্ত বড়ই পবিত্র যিনি সর্ব প্রকার শদ্দ শ্রবণ করেন। আল্লাহর কসম স্বামীর সহিত ঝগগ়া করিয়াছিিন এমন একজন শ্ত্রীলোক রাসূনুল্মাহ (সা)-এর নিকট তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিল। আমি তখন ঘরের পালেই ছিলাম। সে চূপে চুপে আমার নিকট তাহার কিছু কथা


 সস্পর্কে আপনার নিকট ঝাগড়া করিতেছে এবং আল্লাহর নিকট অভিব্যোগ করিতেছে এবং তিনি आপনাদের উভয়ের কথ্থেপকথন শ্রবণ করিতেছেন। অবশ্যই আল্লাহ
 ব্যক্তি রাতের অক্ফকারে ঘরের মধ্যতাগে গোপন থাকে। দিনের আলোকে চলিতে থাকে তাহারা উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। তিনি সকनকেই জানেন। यেমন ইরশাদ হইয়াছে। ’ রাখিও যখন তাহারা তাহাদের কাপড় পরিধান করে তখ্খও তিনি জানেন।


আপনি বে অবস্থাতেই থাকুন, আর কুরআনের বে অংশ্ই তোমরা পাঠ করুন আর বে আমলই তোমরা কর তখন অমি তোমাদের কাছে অবস্থান করি। आসমান ও যমীনের এক বিন্দু পরিমাণ বস্তুও আল্লাহর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং ছোট বড় সব কিছু किणाबের মধ্যে বिদ्यমान। এমন কিছू ফিরিশিশ্ত নির্ধারিত রহিয়ীয়ে যাহারা দিনের বেনা বিপদ মুসীবত ইইতে তাহাদের সংরক্ষণ করে এবং দিন শেবে তাহারা চলিয়া গেলে রাতের বেলা তারা কিছু ফিরিশিত্ত তাহাদের সংর্ষণণর জন্য আগমন করে। শেমন কর্য়য়া তাহাদের ভানমন্দ आামন লিপবদ্ধ করিবার জন্য দিনের বেলা কিছू ফিরিশিত্তার অগমন ঘটে এবং দিন শেষে তাহাদের প্রত্যাবর্তননর পর রাতের বেলা কিছু ফিরিশ্তা আগমন করে। তাহাদের একজন ফিরিশ্তা ডান দিকে थাকে আর একজন থাকে বাম দিকে। ডান দিকের ফিরিশিত্ত ভান ও নেক আমল লিপিব্ধ্ধ করে এবং বাদিকের ফিরিশিত্ত লিপিব্ধ্ধ করে মন্দ ও অসৎ কাজ। এই দুইজন ফিরিশ্র্ত তাহাদের হিফাयত করে যাহাদের এক্জন

বান্দার পিছনে থাকে অপরজন থাকে বান্দার সস্যুষে। অর্থাৎ দিনের বেনা মোট চারজন ফিরিশ্ত থাকে এবং রাতের বেলাও চার জন ফিরিশ্ত থাকে। যেমন সহীহ হাদীলে বর্ণিত তোমাদের মধ্যে রাতের ফিরিশ্ত্ত ও দিনের ফিরিশ্তাগণণর পরুপ্পর আগমন ঘটে এবং ফজরের সালাত ও আসর্রে সালাত্র সময় তাহারা একত্রিত হয়। অতঃপর যাহারা রত্রিকালে তোমাদের মধ্যে ছিল তাহারা আল্মাহর নিকট গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা আমার বান্দাদিগকক কি অবহ্থ রাখিয়া আসিয়াছ? অথচ, তিনি অধিক পরিজ্ঞাত, তখন তাহারা বনে, আমরা যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিনাম, যখন তাহারা সাनাত পড়িতেছিন আর যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিনাম তখনো তাহারা সানাতে রত ছিন। অপর এক হাদীলে বর্ণিত "তোমাদের সহিত এমন কিছ্ ফিরিশিশ্ত থাকে যাহারা পায়খানার সময় ও ত্ত্রী মিননকাল ব্যতিত সর্বদা তোমদের সহিত থাকে। এতএব তোমরা তাহাদিগকে শরুম কর এবং তাহাদের সম্যান কর।" হযর্তত আनी ইবনে তানহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উত্ত

 প্রসংগে বর্ণনা করেন, ফিরিশিশ্তাগণ বান্দার অর্থভাগে ও তাহার পশ্চাদভাগে থাকিয়া তাহাদের হিফায় করেন। কিন্ুু তাকদীরের নির্ধারিত বিষয়টি যथন সমাপত হয় তখন তাহারা সর্যিয়া পড়ে। মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য একজন ফিরিশিত্ত আছেন ব্যে তাহার ঘুম্মে অবস্থায় ও জাপ্রতবাস্থায় মানব দানবের অনিষ হইতে তাহার হিফাयত করে। যখন তাহাদের কেহ বান্দার কতি করিতে আসে তখন ফিরিশিশ্ত তাহকে বনে, সরিয়া যাও কিত্ু যাহাকে আল্মাহ ত'জালা অনুমতি দান কর্যিয়াছেন উহা তাহাক্ক ক্মত্মি্ত করে।


 আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাষ্ব্রপতি সশ্পর্কে উক্ত আয়াতে আলোচনা করা হইয়াছে যাহার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। হযররত ইকরিমাহ (রা) বলেন তাহারা ইইলেন আমীর উমারা যাহাদ্রে অঞ্েে-পচাতে পাহারাদার থাকে। যাহ্হাফ (রা) ও অনুর্রপ তাফসীীর করিয়াছেন। এবং তাহারা হইল মুশরিকের দল। ইবনে কাসীর গ্থন্থকার বলেন, সষ্ব্রত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক (রা)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ইইল, ব্যেন দুনিয়ার র্রাজা বাদশাদের অঞ্গে-পশাতে পাহারাদার নিযুক্ত থাকে অনুর্পপ ফিরিশ্তাগণও পাহারা দিয়ে বান্দার হিফাयত করে। ইবন্ন জরীর (র) এই ক্ষেত্রে. একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসান্না (র).... কিনানাহ আদভী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উসমান ইবনে আফফ্যন
(রা) রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূনুন্बাহ মানুষ্বের সহিত কয়জন ফিরিশ্ত থাকে, আমাকে বলিয়া দিন? তিনি বনিােন, "তোমার নেক কাজসমূহ লিপিবদ্ধ কর্রিবার জন্য তোমার ডান দিকে একজন ফিরিশ্ত্ত থাকে আর এই ফিরিশিশ্ত বাম দিকের ফিরিশিশ্তার আমীর। তুমি যथন কোন সৎকাজ কর তখন দশ নেকী লেখা হয় আার যখন ঢুমি কোন অসৎকাজ কর তখন বাম দিকের ফিরিশিত্ত ডানদিক্কের ফিরিশিতাকে জিজ্ঞাস করেন আমি কি ইহা লিখিব? সে বলেন না, সষ্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেবে এবং তওবা করিবে। এমনিভাবে সেই ফিরিশ্তা তিন বার অনুমতি প্রার্থন করেন। অতঃপর তৃতীয় বার যখন জিঞ্ঞাসা করিবে তথন বनিবেন এখন ঢুমি লিখ। আল্লাহ আমাদিগকে ইহার থেকে মুক্তিদান করুন এই ব্যক্তি বড় খারাপ সাথী। আল্লাহর প্রতি তাহার মোটে শ্রদ্জাবোধ নাই। তাহার কোন
 বান্দা বে কথাই উচ্চারণ করে তখন তাহার নিকট উহা সংর্মণকারী এক ফিরিশিশ্ত প্রষ্তুত থাকে। আর দুই ফিরিশ্ত্ তোমার অগ্াগে ও পশ্চাদভাগে পাহারায় নিযুক্ত থাকে, आর একজন ফিরিশি্ত তোমার মাথার চূন ধরিয়া আছে ঢুমি যখন ন্য়তাবনমন কর্রিবে আল্লাহ তাজালা তোমার মর্যাদা বুলন্দ কর্রিবেন। আার যখন আল্মাহর উপর অহংকার করিবে তিনি তোমাকে ধ্রংস কর্রিয়া দিবেন ও লাঙ্তিত করিবেন। ইহা ছাড়া দুইজন ফিরিশিত্ত কেবল হযরত মুহ্মদ (সা) এর প্রতি দর্রদ পাঠ কর্রিবার উল্দেশ্যে তোমার দুই পাশে অবস্থান করেন। আার একজন ফিরিশ্ত্ত তোমার মুখের ওপর দডায়মান থাকেন বেন কোন সাপ বিচ্মু তোমার মুথের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। ইহ ছাড়া আরো দুইজন ফিরিশ্তা তোমার চক্ষুর ওপর পাহারায় নিযুক্ত আছেন। মোট দশজন ফিরিশিত্ত প্রত্যেক মানুব্বের জন্য নিয়োজিত থাকে। দিন্নের বেলায় নিত্যোজিত ফিরিশিশ্তাগণের প্রত্যাবর্তননের পর রাতের ফিরিশ্ত্ত আগমন করেন তাহাদের সংখ্যা দশ মোট বিশজন ফিবিশ্তা প্রত্যেক মান্ষের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। মনুষকে প্রতারণা করিবার জন্যই দিনের বেলা ইবলিস স্বয়ং তৎপর থাকে এবং রাতের বেলা তাহার ঢেলারা নিয়োজ্জিত থাকে।

ইমাম আহমদ (র) বনেন, আসওয়াদ ইবন আমির (রা)....আাদ্মুন্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূনুল্ধাহ (সা) ইর্াশাদ কর্রিয়াছ্থে, তোমাদের সকলের সহিত একজন জ্বিন সাथী ও একজন ফিনিশ্ণ্ত সহচর নির্ধারিত রাथা হইয়াছে। সাহাবাক্য় কির্রাম জিজ্sাসা কর্রিলেন, ইয়া রাসুনুল্লাহ! আপনার সহিত ও? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার সহিতও কিন্ুু আল্লাহ ত'আলা আমাকে তাহার ওপর বিজয়ী
言 নির্দ্দেশ বার্দার হিফাযত করেন। जनী ইবনে আবূ তানহা (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন জববাইর, ইবরাशীম নখয়ী ও অन্যান্য মুফাসসিরণণ৫ এই তাফসীর গ্গহণ
 আছে। হযরত কা’ব আহবার (রা) বনেন,"यদি আদম সন্তার্নের জনা সকন নরম ও কঠিন স্পষ্ট হইয়া যাইত তবে সকল বব্তুই লে স্বচক্ষে দেখিতে পাইত। যদি আল্লাহ ত‘আলা তোমাদের সংর্রক্ণণের জন্য ফিরিশিশ্ত নিযুক্ত করিয়া না দিতেন যাহারা তোমাদের পানাহারকালেও নজ্জাश্হান্নে সংক্কণ করেন, তবে তোমাদিকে ছ্নিাইয়া নইয়া যাওয়া হইত। অবূ উমামাহ (রা) বলেন, প্রত্যেক মানুष্ের সহিত একজন ফिরিশ্তা আছেন যিনি সমষ্ত বিপদ মুসীবত তাহার নিকট হইতে দূরে রাখেন কিন্ত্র ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ সমাপত হইলে তথন তাহাক্ সেই বিপদে সোপর্দ করিয়া দেন। আবূ মিজলাজ বলেন, "মুরাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি হযরত আनी (রা)-এর নিকট আসিল। তখন তিনি সানাতে রত ছিলেন লোকটি বলিল, আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন। মুরাদ গোত্রীয় লোকেরা আপনাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, প্রত্যেক মানুষ্বের সহিত দুইজন ফিরিশিত্ত নিযুক্ত রহহয়াছেন, यাহারা এমন বিপদ হইতে তাহাকে হিফাযত কর্রে যাহা তাহার ভাগ্যে নাই। কিন্তু ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ আসিলেই তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাগ্য একটি মযুবত কিল্না। কেহ কেহ বলেন, ফিরিশি্তাগণ আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নির্দ্রে হইতে তাহাকে হিফাযত করেন। যেমন হাদীলে বর্ণিত সাহাবায়ে কিন্রাম জিজ্ঞেসা করিলেন, ইয়া রাসূনাল্গাহ। আমরা बে তাবীय ব্যবহার করিয়া थাকি, ইহা কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে
 অ®か।",

ইবনে আবূ হাতিম....ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ ত'আলা বণী ইসরাইলের এক নবীর নিকট ওইী পাঠাইলেন, आপনি आপনার কওমকে বলিয়া দিন, «ে কোন জনপদের লোক যখন আল্gাহর আনুগত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা অবাধ্যতাবনম্ করে তথন আল্লাহ ত'অানা তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের শ্রিয়বব্যুকে হটাইয়া দিয়া অপ্রিয়বব্ত্রু তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। অতঃপর তিনি এই आয়াত পाठ कরिनिन মার'ফূ হাদীস্সে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, হাফিয মুহাম্ষদ ইবনে উস্মান ইবনে আবূ শায়াহ স্বীয় গ্রন্থ ‘‘িফাতুন আরশ’’ এ উল্লেখ করিয়াছছেন হাসান ইবনে আনী (রা).... উমাইর ইবনে আদ্লু মানিক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) কুফায় ভাষণ দানকালে বনিলেন, আমি নীরূব থাকিলে রাসৃনুল্মাহ্ (সা) ক্থা বনিতেন এবং যখন তাহার নিকট কোন প্রশ্ন করিতাম তিনি তাহার উত্তর দান কাशীর-৫৫-(6)

করিতেন, একদিন তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিলেন, "আল্লাহ ত‘আলা ইরযশাদ করিয়াছেন, "আমার সপ্পান ও আমার মহত্রের কসম, এবং আরশশর উপর আমার বनুন্দ মর্যাদার কসম, বে কোন জনপদের লোক আমার অবাধ্যতা ইইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার অনুগত্য হইয়া যায় আমি তাহাদিগকে আমার শাস্তি ও আযাব হইতে উদ্ধার করিয়া আমার অনু্থহ ও রহমত বর্ষণ করি, যাহা তাহারা পছ্দ করে। হাদীসটি গরীব ইহার সনঢ়দ এমন রাবীও আাছেন যাহার কোন পরিচিতি আমার নিকট নাই।

## (IY) هُوَالَّنِ

## 

 الْحِّالِّ
১২. র্তিনই তোর্মাদিগকে দেখান বিজলী যাহা ভয় ও ভর্রসা সম্বার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন 小েঘ।
১৩. বজ্র নির্ঘ্যেদ ও ফিরিশ্তা গণ সভয়ে ঢাহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা যোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন। এবং যাহাকে ইচ্ম উহা দারা আघাত করেন তथাপি উহারা জান্লাহ সম্বক্ধে বিত্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশানী।

ঢাফসীর : আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, বিদ্যুত তাঁহারই আদেশের অনুগত। মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে বে আলোচ্থটা দেখা যায় উহাকে বিদ্যুত বনে। ইবনে জরীর (র) হযরত ইবন্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল জলদ নামক
 কাতাদাহ বলেন, বিদ্যুৎ মুসাফিরের জন্য ভয়ের কারণ সে উহা দেথিয়া ভীত হয়। এবং মুকীমও স্বীয় আবাসড্মীতে বসবাসকারী উহার বরককত ও উপকারের আশা করে এবং উशার মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন ₹ওয়ার কামনা করে।
小ানি থাকার কারণে উহা ভারী হয় এবং যমীনের নিকটবর্তী হয়। মুজাহিদ (র) বনেন

 ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....বনী গিফারের একজন শায়ঁখ হইতে বর্ণিত তিनि নবী করীম (সা)-কে বनिতে অনিয়াছেন, তিনি বলেন, "আল্নাহ ত"আলা মেঘমালা সৃষ্টি করেন অতঃপার তিনি ভান কথা বলেন এবং উত্তম হাসী হালেন"। ইহার

অর্থ, "আা্লাহই তাল জনেন," সঙ্ভবত তাঁহর কথা হইল বিদ্যুত, এবং তাহার হাসী হইন বब্র। মূসা ইবনে উবায়দাহ (র) সা‘দ ইবনে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিनि বলেন, আन্नाহ ত'আना বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং উহার সহিত উত্তমর্রপে কথা বলেন এবং উত্তমরূণপ হাস্য করেন। তাহার হাসী হইল বজ্র এবং কथা হইন বিদ্যুৎ। হাত্মি....মুহম্মদ ইবনে মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ‘বরক’ হইল একজন ফিরিশ্ত্ত যাহার চারটি চেহারা আতে একটি মানুষ্যের চেহারা, একটি গরুর চেহারা, একটি শকুনের চেহার, ও একটি সিংহের চেহারা। যখন উক্তু ফিরিশ্তা লেজ হেনায় তখন বিদুহৎ প্রকাশ পায়।

ইমাম আহমদ (র)....অাদ্দুল্নাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে রাসূনুল্নাহ (সা) যখন বিদ্যুত ও বজ্র্রের শদ্দ שনিতে পাইতেন তथন তিনি এই দু‘অ পড়িতেন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার গজব দ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিবেন না, এবং আপনার আयাব দ্ঘারা आমাদিগকক ধ্ষংস কর্রিবেন না। অার আমদিগকক শাত্তিতে রাখুন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও বুখারী ‘কিতবুল আদব’ এ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) "আল ইয়াওম অ-बাইনাতি" গ্রন্থ হাকিম (র) তাহার মুসতাদরাক গ্রর্থ হাজ্জাজ ইবনে আরতত হইতে তিনি আবূ মাতর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জ’’ফর ইবনে জளীর (ন)...इयরত আবূ হরায়রা হইতে তিন়ি রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন,


 ও আসওয়াদ ইবন ইয়াयীদ (র) হইতে বর্ণিত তাহারাও অনুর্রপ দু’আ পড়িতেন। ইমাম আওयায়ী বলেন, ইবনে আবূ যাকারিয়া (র) বলিতেন, ব্যে ব্যক্তি বজ্রের শদ্দ ধনিয়া
 যুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি যখন বজ্রের শদ ऊনিতে পাইতেন তখন কथা বলা বঞ্ধ

 ইমাম মানেক (রা) ইহা তাহার মুওয়াত্ত গ্থন্থ এবং ইমাম বুখারী কিতবুল অদব এ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হহরায়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূনूল্মাহ (সা) ইরশশাদ কর্যিয়াছেন আল্লাহ ত'আলা বলেন यদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগ্য করিত তবে রাতে তাহাদিগের প্রতি বৃধি বর্বণ করিতাম এবং দিনের বেলা তহাদের প্রতি সূর্य উদিত করিতাম। আর কথন্ো তাহাদিগকে বজ্রের শদ্দ শ্রবণ করাইতাম না। তাবারী (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি

বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা যখন বজ্রের শব্দ শ্রবণ কর তখন আল্নাহর যিকির কর। কারণ, যিকিরকারীর উপর ব্রজপাত হয় না।
 প্রদানের জন্য যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর বজ্রপাত ঘটান। এই কারণে শেষ যুগে বজ্রপাত বেশী ঘটিবে। যেমন ইমাম আহমদ (র)....আব̨ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা

 - فـلان وفـلانِ وفـلاٍ কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে বজ্রপাত বেশী ঘটিতে এমনকি কেহ কোন গোত্রের নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, সকানে কাহার উপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে? তাহারা বলিবে, অমুকের ওপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে অমুকের উপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে, অমুকের উপর বজ্র পড়িয়াছে। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযূল সম্পর্কে বর্ণিত, হাফিয আবূ ইয়ালা (র)....হয়রত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্নাহ (সা) এক ব্যক্তিকে আরবের এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, অতঃপর লোকটি তাহাকে ডাকিতে গিয়া বলিল "রাসূলুল্নাহ (সা) তোমাকে ডাকিয়াছেন, সে বলিল, রাসূলুল্মাহ কে? আর আল্লাহ-ই বা কে? সে কি স্বর্ণের তৈরী না রূপার তৈরী, না তামার তৈরী? অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্নাহ (সা) কে পূর্ণ বর্ণনা বলিল। রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে আবার বলিলেন, তুমি দ্বিতীয়বারও যাও সে লোকটি আবারও গেন এবং সে অহংকারী ব্যক্তি পুনরায় পূর্বের কথাই তাহার সহিত বলিন। লোকটি রাসূলুল্নাহ (সা) এর নিকট আসিয়া পূর্ণঘটনা বলিল।.রাসূলूল্নাহ (সা) তাহাকে আবার উহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন সে তৃতীয়বারও তাহাকে ডাকিতে গিয়া পৃর্ব্রের কথার সম্মুখীন হইল। তাহাদের আলোচনা চলিতেছিল এমন সময় আল্লাহ অহংকারী লোকটির মাথার ওপরে একখন্ড মেঘ পাঠাইয়া দিলেন। এবং উহা হইতে তাহার মাথায় বজ্রপাত ঘটিল এবং তাহার মাথার খুলি উড়িয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ
 ইবনে আবূ ইয়াসার থেকে বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাফিয আবূ বকর বায়্যায (র)....হयরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) আব্দুর রহমান ইবন সাহ্হাব আলআব্দী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাহাকে এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিতে পাঠাইলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বল, তোমাদের প্রভু স্বর্ণের তৈরী না রৌপের তৈরি না মুক্তার তৈরী? রাবী বলেন, তাহাদের মধ্যে এই আলোচনা হইতেছিল এমন সময় আল্নাহ তা‘আলা এক টুকরা মেঘ পাঠাইয়া ছিলেন অতঃপর উহা গর্জন করিয়া তাহার উপর বজ্রপাত করিল। অতঃপর তাহার মাথার খুলী উড়িয়া গেল। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।

আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) বর্ণনা করেন মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বনেন, একবর এক ইয়াহ্দী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাশ্মদ (সা) আপনি বলুন আপনার প্রভু কিসের তৈরী তিনি তামার তৈরী না মুক্তার না ইয়াকূত প্রস্তরের? রাবী বলেন, তখন তাহার উপর বজ্র পড়িন। এবং তাহাকে জ্木ংস কর্রিয়া দিল। অতঃপ্র


হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা) কে মিথ্যা বলিল ঢথন আল্লাহ্ ত'আলা তাহার উপর
 করিলেন। তাফসীরকারগণ আমির ইবন তুফাইন ও আরবাদ ইবন রবীআহর ঘটনাকেও উক্ত আয়াতের শানে নযূল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণিত আছে তাহারা উভয়েই যখন মদীনায় রাসূলুল্মাহ (সা) নিকট आগমন করিয়া রাসূনুল্লাহ (সা)-কে বলিন "অাপনি আমাদিগকে অর্ধেক অর্ধেক সরদারী দান করিলেই আপনাকে আমরা নবী হিসাবে মান্িয়া লইব। কিত্ুু নবী করীম (সা) উহা অস্বীকার করিনেন। তथन অভিশষ্ত আমির বলিল, অপনার মুকাবিলার জন্য আমি আরবের ময়দানসমূহ অশ্ধারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা ভরিয়া ফেলিব তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ ত"আআাা ও আনসারগণ তোমকে এই সুযোগই দিবেন। অতঃপর তাহারা এক অবকাশ রাসূনুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিতে স্থীর করিল। একজন ক্থা বলিবে जপর জন তাহকে হত্যা করিবে। কিন্তু আল্মাহ ত‘আআলা তাহাকে সং্রক্ষণ করিলেন। তাহারা মদীনা হইতে বাহির হইয়া আরবের বিভিন্ন গোত্রে গিয়া রাসূলুল্মাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য লোক একত্রিত করিতে লাগিন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআানা আরারাদএর উপর মেষ প্রেরণ করিলেন এবং উহা হইতে বঘ্রপাত করিয়া তাহকে জ্বালাইয়া দিলেন। অপরদিকে আমির প্লেগ রোেে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। তখন আল্লাহ্
 করিলেন। আরারাদের ভ্রাত প্রসিদ্ধ কবি লবীদ এক কবিতার মাষ্মমেও এই ঘটনা উল্নেখ করিয়াছে। হাকিম আবুল কাশিম তবরানী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন আবরাদ ইবনে ক<্যেস এবং ইবনে তুফাইল মদীনায় রাসূনूল্নাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তখন বসিয়াছিলেন তাহারাও তাহার নিকট বসিয়া পড়িল। আমির তাহাকে জিজ্ঞ্সসা করিন হে মুহাম্মদ! यদি আমি ইসলাম প্রহণ করি তবে অপনি আমাকে কি দিবেন? তিনি বলিলেন অন্যান্য মুসলমান যাহা পায় पুমিও তাহা পাইবে। তখন আমির বলিল, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে কি आপনি আমাকে আপনার পরে খনীফা নিযুক্ত করিবেন? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার জন্যও নয় আর ঢোমার সম্প্রদায়ের জন্যও নয়। অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী

তোমাদের সাহাय্য করিবে। সে বলিল, নজদের সেনাবাহিনী এখনো আমার সাহাব্যের জন্য প্রষ্তুত রহিয়াছে। এই সাহাব্যের আমার প্রয়োজন নাই। ব্রং আমাকে প্রাম এলাকার আমীর নিযুক্ত করুন আর আপনি শহর্রে আমীর থাকুন। রাসূনুন্ধাহ (সা) ইহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন অতঃপর তাহারা যখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল তখন আমির বলিন, আল্gাহর কসম, আমি তো আপনার বিরুৃ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাবাহিনী দ্বারা ময়দান পরিপৃপ্ণ করিব। রাসূনুল্মাহ (সা) বনিলেন আল্gাহ তোমাকে বাধা দিবেন। আরবাদ ও আমির যখন বাহির ইইয়া গেল। তখন আমির আরবাদকে বলিল, আমি মুহাম্মদ (সা) কে কথার মধ্যে লিপ্ঠ রাখিব সেই অবকাশে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। তুমি মখন মুহাম্দ (সা) কে হত্যা করিয়া ফেলিবে তখন তাহার লোকেরা আর যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। তাহারা দিয়াত গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আমরা তাহাদিগকে দিয়াত দান করিব। আরবাদ বলিল, আচ্ছা তা কর। অতঃপর তাহারা পুনরায় রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট ফিনির়া আসিন। আমির বলিল হে মুহাম্মদ! আমাদ্দর সহিত আসুন কথা বলিব। অতঃঃপর তিনি উঠিয়া গেলেন, অতঃপর তাহারা উভয়েই একটি দেয়ালের নিকট বসিয়া গেল এবং রাসূলূন্নাহ (সা) তাহাদের সহিত দাঁড়াই কথা বলিতে লাগিলেন। এক সুভোগে আরবাদ তাহার তরবারী বাহির করিবার জন্য যখন উহার ওপর হাত রাখিল তখন তাহার হাত অবশ হইয়া গেল এবং তরবায়ী উঁচू করিতে সে সক্ষম হইল না। যখন যথেষ্ট বিলম্ব হইল তখন রাসূলুল্নাহ (সা) আরবাদের প্রতি তাকাইয়া দেথিতে পাইলেন সে করিতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে সর্য়া়া পড়িলেন। আমির ও আরবাদ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া রাকেম এর প্রস্তরময় যমীনে আসিয়া দাঁড়াইন তখন তাহাদের নিকট হযরত সা’দ ইবনে মু'আय (রা) ও হযরত উসাইদ ইবনে হ্যাইর তথায় পৌছলেন এবং তাহাদিগকে বাহির কর্রিয়া দিলেন। তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া যখন রাক্কে নামক স্থানে পৌঁছিন ত্খন আল্লাহ ত'অালা আরবাদ এর উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহা দেথিয়া জামির সেখান হইতে পলায়ন করিয়া যখন জুরাইম নামক স্থানে পৌছল তখন সে প্লেগ নামক রোপে আত্রান্ত হইয়া ছালূল গ্রোত্রীয় এক্টি ং্তী লোকের ঘরে সে যক্ত্রণয় ছটফট করিতে নাগিল। অবশেষ্বে তাহার নিজ্জের বাড়ী যাইবার জন্য অশ্বে আরোাহণ করিন এবং পথেই মৃত্যু

 উল্লের্খ রহিিয়াছে, যাহারা মুহাশ্মদ (সা)-এর সহরক্ষণ করিতেন অতঃপর আরবাদকে বে বস্থু দারা जাহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখও রহিয়াছে। অর্থা বজ্রপাত্র।
 ব্ত্তিত আর কোন উপাস্য নাই সে সম্পর্কেও সন্দিহান।

位 তাহারা প্রতারণা করিয়াছে আর আমিও তাহাদের সহিত শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি যাহা তাহারা বুঝিতেও পারেন নাই। হে নবী! আপনি দেখুন তাহাদের প্রতারণার পরিণতি কি হইয়াছে। আমি সেই প্রতারকদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়কে
 তাফসীর প্রসংণে বর্ণিত, ইহার অর্থ হইল, কঠিন শাস্তি দানকারীi মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল. দারুন শক্তিশাল্ড ।

১8. সত্যের আহ্মান তাহারই যাহারা তাহাকে ব্যতীত আহ্নান করে অপরকে তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা তাহাদিগের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তাহার মুখে পানি প্ৗীছিবে এই আশায় তাহার হস্ত্ব্য় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যাহা তাহার মুখে পৌছিবার নহে কাফিরদিগের আহ্নান নিফ্ফন।
 অর্থ তাওহীদ। ইবনে জারীর (র) হঁইতে ইহা বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও মালেক (রা) মুহম্মদ ইবন মুনকাদির ইইতে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ
 করে তাহারা তাহাদের উদ্পেশ্য বিফল হওয়ার দিক হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায়, সে পানির প্রতি তাহার হাত বাড়াইয়া দেয়, যেন উহা তাহার মুখের মধ্যে চলিয়া আসে কিন্তু সে যেমন তাহার উদ্দেশ্যে বিফল, অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে যে ডাকে সেও বিফল। হযরত আनী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে সে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কৃপের এক প্রান্ত হইতে হাত দ্বারা পানি ধরিবার চেষ্টা করে অথবা, পানি পর্যন্ত তাহার হাত পৌছায় না। অতএব উহা তাহার মুখে কিজাবে পৌছাবে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ বলেন, বে ব্যক্তি তাহার জিহবা দিয়া পানিকে ডাকিতে থাকে এবং তাহার প্রতি ইপিত করিতে থাকে কিন্তু সে পানি কখনো তাহার নিকট আসিবে না। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ হইল যে ব্যক্তি পানি তাহার মুঠের মধ্যে রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহার মুঠের মধ্যে থাকে না। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যে ডাকে সে এই ব্যক্তির ন্যায় বিফন।
 অন্য এক কবি বলেন,

উভয় কবিতার মধ্যে পানি মুঠার মধ্যে লইবার অর্থ উহা দ্বারা উপকৃত না হইতে পারা বুঝান হইয়াছে। অতএব আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়ায় পানি ধরিবার জন্য কিংবা মুখে দেওয়ার জন্য, কিন্তু যে পানি তাহার মুখে পৌছায় না তাহা দ্বারা যেমন উপকৃত হওয়া সম্ভব নহে, অনুরূপ ভাবে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহারাও উপকৃত হইতে পারে না। না দুনিয়াতে আর না পরকালে। এই
 "কাফির্রের ডাকাডাকি সনই বথা"।

১৫. আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদিগের ছায়াণ্লিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাহার মহত্ণ ও তাঁহার সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা আসমান যমীনের যাবতীয় বস্তুকে তাহার অনুগত করিয়া রাখিয়াছে সেই কারণেই মু‘মিনগণ তো সেচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে এবং কাফিরও অনিচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে। সমস্ত জিনিসের ছায়াও সকালে বিকালে
 आল্ন হु তাআলা আ করিয়াছছ্ন।

## 





 তবেকি ঢোমরা অভিভাবক র্ূপপে প্রহণ কর্রিয়াহ আল্লাহর পরিবর্ত্ত অপরকে যাহারা নিজদিগের লাভ বা ফতি সাধনে সক্ষম নহে? বল অন্ধ ও চক্কুমান কি সমান অथবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি ঢাহারা আল্লাহর এমন শরীফ

করিয়াছে যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, শে কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিল্রাত্তি ঘটাইয়াছে, বন জাল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্যা তিনি এক, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই উপরোক্ত আয়াত দ্ারা আল্লাহ ত‘অালা এই কথাই তাকীদ করিয়াছেন কারণ, আরবের পৌত্তালিকতা এই কথা স্বীকার করিত বে, এক মাত্র আল্লাহই आসমান ও যমীন সৃi্টি করিয়াছেন তিনি উহার পরিচানক ও প্রতিপালক এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্নাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে কার্यোদারকারী বলিয়া মানিত এবং উহাদের ঊপাসনা করিত। অথচ, তাহার না তো তাহাদের নিজদের কোন ঊপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ম আর না তাহাদের উপসনাকারীদhর কোন উপকার-অপকার করিতে পারে। অতএব যাহারা এই প্রকার মাবুদের উপসনা করে এবং যাহারা কেবন মা্র আন্লাহর ইবাদত করে তাহারা কি সমান হইতে পারে? বে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর ত‘আলার ইবাদত করে সে আল্লাহর দেওয়া নূরপাঞ্ত। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে


অর্থাৎ এই মুশরিকরা আল্লাহর সহিত যাহাদিগকে শরীক করিয়াছছ তাহারা কি এমন কিছू সৃষ্টি করিয়াছে যাহা আল্লাহর সৃষ্টির সমতুল্য। অতএব তাহারা আাল্লাহর সৃষ্টি ও ঢাহাদের শরীকদের সৃষ্ধির মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইতেছে না। অর্থাৎ এমন নহে। আল্লাহর সাদৃশ্য ও তাহার সমকক্ষ আার কিছুই নাই। তাহার কোন শরীক নাই।

 সহিত এমন সমস্ত বস্তুকে উপসনা করে যাহা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং আল্লাহর দাস ও গোনাম। বেমন তাহারা নিজেরাও একথা স্বীকার করিত তাহারা তালবীয়াহ পড়িবার সময় বनिত,

হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আপনার কোন শর্রীক নাই, কিন্ু এমন শরীক আছে যাহার মালিকও আপনই এবং সে যাহার মালিক, প্রকৃত্পক্ষ তাহার মালিকও

 তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদের সাহায্য করে।" কিন্তু আল্নাহ ত‘আালা
 অর্থাৎ আল্মাহর অনুমতি ব্যতিত কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষম ইইবে না। এবং তাহার অनুমতি ছাড়া কাহার সুপারিশ কোন কাজেও আসিবে না। আল্লাহ ইরাশাদ করেন :
কাशীर-ब৬ (B)


অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু দয়াময় আল্লাহর নিকট গোলাম হইইয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামত় তাহাদের সকলেই একা একাই তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। যথন সকলেই আল্লাহ দাস সুতরাং তাহাদের একজন অপরজনকে দলীল প্রমাণ ছাড়া ওুধু মাত্র স্বীয় ধারণার বশীভূত হইয়া উপাসনা করিবে কেন? অথচ আল্মাহ जা‘আলা যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরণ করিয়াছ্নে যাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করিতে বাধা দিতেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিত, অতএব তাহাদের প্রতি
 কাহার প্রতি যুলুম করেন না।

১৭. তিনি আাকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন ফনে উপত্যকাসমূহ উহাদিগের পরিমাণ অনুयায়ী প্লাবিত হয় এর প্রাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন কর্র, এই রূপপ উপরিভাগে আসে যখন অনংকার অথবা তৈজেপপ্র নির্মাণ উদ্দেশ্য কিছু অগ্মিতে উত্তণ্ট করা হয়। এই ভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেনিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আলে তাহা জমিচে থাকিয়া যায় এই ভােে আল্লাহ উপমা দিয়া থাকেন।
 শেय হওয়ার দুইটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি.ইরশাদ করেন

 পানি ধারণ করে এবং ছোট নদী উহার ধারণ ক্ষমত হিসাবে ধারণ করে। ইহা দ্যারা বিডিন্ন অঠ্তরকে উপমিত করা হইয়াছছ। অর্থাৎ কোন অন্তরে অনেক বেশী ইলম ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আবার কোন কোন অন্তর অনুঞ্ঞান লাভ করিবার ক্রতা রাখে

 ইহা হইল দ্বিতীয় উপমা, অর্থাৎ গহন্না তৈ’য়ার করিবার জন্য যে স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে গলান হয় এবং পাত্র ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করিবার জন্য যে লোহা কিংবা তামা
 বাতিল যখন একত্রিত হয়, তখন বার্তিল মিটিয়া যায় এবং ইক প্রর্তিষ্ঠিত হয়। যেমন ফেনা পানির সহিত টিকিয়া থাকিতে পারে না আর স্বর্ণ রৌপ্যের সহিতও পারে না বরং ফেনা শেষ হইয়া যায় এবং স্বর্ণ রৌপ্য এবং পানি টিকিয়া থাকে। অনুরূপভাবে, বাতিলও মিটিয়া যায় এবং হক টিকিয়া থাকে।
 টুকরা হইয়া উড়িয়া যায় এবং নদী-নালার উভয় পার্ব্বে চলিয়া যায় কিংবা গাছের ডালে লাগিয়া থাকে কিংবা বাতাসে উড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে স্বর্ণ রৌপ্য, লোহা ও তামার ময়লা পৃথক হইইয়া যায় এবং টিকিয়া থাকে শুধু পানি, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যন্য পদার্থ যাহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


যাহা মানুষের জন্য উপকার উহা তো যমীনে থাকিয়া যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ

 কেবন জ্ঞানীগণই উ'হা বুঝিয়া থাকে'। পূর্ববতী উলমায়ে কিরামের জনৈক আলেম বলেন যখন কুরআনের কোন উপমা পাঠ করিয়া আমি উহা বুঝিতে ব্যর্থ ইই, তখন আমার ক্রন্দন আসে। কারণ আল্লাহ বলেন উপমাসমূহ কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই বুঝিতে পারে। অতএব উপমা বুঝিতে না পারা জ্ঞানহীনদের চিহ্।। আলী ইবনে আবূ তালহা
 -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই উপমা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা সেই সমস্ত লোককে উপমিত করিয়াছেন যাহাদের অন্তরে ইলম ও ইয়াকীন রহিয়াছে আর কোন কোন অন্তরে সন্দেহও অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সন্দেহ যুক্ত অবস্থার কোন আমল উপকারী হয় না। কিন্তু ইয়াকীন ও পূর্ণ বিশ্ধস থাকিলে উহা দ্বারা আল্মাহ তাহাকে উপকৃত করেন।
 হইয়া যায়। আর যাহা মানুষের উপকারী উহা যমীনে থাকিয়া যায়। আর উহা হইল ইয়াকীন ও বিশ্বাস যেমন গহনা প্রস্তুত করিবার সময় স্বর্ণ আগুনের মধ্যে গলান হইললে স্বর্ণের ময়লা আগুনের দ্বারা থাকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় আর নির্ভেজাল স্বর্ণটুকু উঠাইয়া লওয়া হয় অনুরূপভাবে আল্মাহ তা‘আলা ইয়াকীন ও বিশ্বাসকে গ্八হণ করেন এবং

সন্দেহকে পরিত্যাগ করেন। আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে
 তাফ্সীর প্রসংণে বলেন, পানির ঢল নদী নানার লাকড়ী ও আবর্জনা ভার্সাইয়া লইয়া
 বেমন স্বর্ণ র্রেপ্য, গহনা তামা লোহা ইত্যাদি। লোহা ও তামার ময়লাকে আল্লাহ পানির ফেনার সহিত উপমিত করিয়াছেন। এবং যাহা দ্বারা মানুম উপকৃত হয় বেমন স্ণর্ণ রৌথ্য এবং বে পানি দ্বারা যমীন উপকৃত হইয়া উহার মাধ্যমে তাহারা ফসল উৎপন্ন করে উহার সহিত সৎ কাজকে উপমিত করিয়াছেন, যাহা তহার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। আর অসৎকাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে না বেমন ফেনা উপকারে আলে না। অনুর্রপতাবে আল্নাহর পক্ষ ইইতে বে হক ও হেদায়াত আসিয়াছে বে ব্যক্তি তাহার উপর আমন করিবে উহা তাহার জন্য উপকারী হবে এবং যমীনে অবশিষ্ট উপকারী পানির ন্যায় এই সৎকাজ তাহার উপকারের জনা অবশিষ্ট थাকিবে। जনুজ্পপভাবে লোহা দ্বারাও যাবৎ না উহাকে আাুনে জ্বালাইয়া উহার ময়না দূর কর্রিয়া উহার নির্ভেজাল লোহা বাহির করিয়া নওয়া হয় চাকু, হুরি, তরবারী তৈয়ার করা সষ্ৰব হয় না। অনুর্রপভবে বাতিন ও অসৎকাজ নষ্ট ইইয়া যাইবে। অতঃপর যখন কিয়ামত কাল্যেম হইবে এবং আল্লাহর সম্মুথে মানুম দডায়মান হইবে ও আমলসমূহ পেশ করা হইবে তখন বাতিল আমল অকেজো প্রমাণিত হইবে এবং সে ধ্ণংস হইবে। অপর পক্কে হক পহ্থি ও সৎকার্য সশ্পাদনকারী তাহার আমল দ্ঘারা উপকৃত ইইবে। হযরত মুজাহিদ, হাসান বসরী, আত, কাতাদাহ এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে ঊপরোক্ত আয়াতের এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ ত‘‘আना সूরা বাক্বারার ఆরুতে
 भानिर। आর তाश इইन এォং দিতীয়টি পানির। অনুর্রপভাবে সৃরা নৃর্রের মধ্যে আল্লাহ তাআালা কাষির্রদের জন্য দুটি উপমা পেশ করিয়াছেন একটি হইন
 সৃষ্টি হয় ইश দূর হইতে পানির ন্যায় মনে হয়। রুখারী অ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ইয়াহূhীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি চাও, তাহারা বनिবে, হে প্রতিপানক! আমরা শিপাসিত আপনি আমাদিগকে পানি পান কর্ান। তাহাদিগকে বলা হইবে "তোমরা পান করিতে যাও না কেন? অতঃপর তাহারা পানির জনা জাহান্নামে নামিয়া যাইবে, কিন্তু তথায় তাহারা দেখিতে পাইবে প্রকৃত পক্ষে উহা পানি নহে। পানি সাদৃশ্য মরীচিকা।"
 গভীর সমুட্র্র অক্ধকারসমূহের ন্যায়। বুখারী ও মুসনিম শরীফফ আবূ মূা আশ'অারী (রা) হইতে বর্ণিত ল্যে রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ব্যেই হেদয়াত ও ইলমসহ আল্লাহ ত'অানা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহার উপমা সেই বৃষ্টি সমতুন্য, যাহা কোন যমীনে বর্ষিত হইয়াছে কিন্ু যমীনের একাংশ উহা গ্রহণ করিয়া বহু ঘাস ও ফসন উৎপাদন করিয়াছে আর উহার একাংশ্ কঠিন প্রস্তরময় কিন্ু উহা পানি আটকাইয়া রাখিয়াছছ, অতঃপর সেই পানি দ্বারা মানুষ উপকৃত হইয়াছে তাহারা নিজেরা পান করিয়াছে, তথায় প৫ চরাইয়া তাহাদিগকেও পানি পান করাইয়াছছ এবং উহা দ্বারা ক্ষেত খামার সেচ করিয়াছে। যমীন্নর আর একপ্রকার হইল কঠিন সমতল প্রস্তরময়, याহা না পানি আটকাইয়া রাখিতে পারে আর না তাহার উৎপাদন ক্ষমত আছছ। ইহা হইল, <ে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং আমাকে আল্মাহ বে জ্ঞানভডডারসহ প্রেরণ করিয়াছেন উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। উহা লে নিজ্জে শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দান করিয়াছ্, তাহার এবং সেই ব্যক্তিব উপমা বে ইহার প্রতি ऊ্রক্ষে করে নাই আর আল্ধাহর প্রেরিত হ্রোয়াত গ্রহণও করে নাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর जब্র উপমাটি হইন পানি বিশিষ্ট উপমা। जন্য একটি হাদীলে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হহায়রা (রা) রাসূনুন্बাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন আমার ও তোমাদের উপমা হইন সেই ব্যক্তির ন্যায় বে আাওন প্রজ্বিত করিয়াছে যখন উश্ পাশ্ববর্তী স্থানসমূহকে আলোকিত করিয়াহে তখন পতংপ এবং পরোয়ানা আখেনের মধ্যে পড়িয়া জীবন শেষ করিতে উদ্যত হইন বে ব্যক্তি আঞ্ৰন জ্বালাইয়াছে সে উহাদিগকে বাধা দিতে নাগিল কিন্ঠু তাহারা তাহাকে পরাজিত কর্যিয়াছে আওুনের মধ্যে পতিত হইতে লাগিন। ইহাই হইন আমার ও তোমাদের উপমা। আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া আঙেনে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিত্তিছি অথচ, তোমরা আমার বাধা ঊপেক্মা করিয়া আけુনে প্রবেশ করিতেছ। হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিনেও বর্ণিত



১b. মभন তাহাদিগের যাহারা তাহাদিগগর প্রতিপালকের আহ্ননে সাড়। দেয়। এবং यাহারা ঢাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, ঢাহাদিগের यদি পৃথিবীতে যাহা কিছू আছে তাহা সমষ্ঠই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপর্রিমাণ আরো থাকিত উহারা

মুক্তি-পণ র্রপপ ঢাহা দিত। উহাদিগগর হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে উহাদিগের আবাস। উহা কত নিকৃষ্ট আাশ্রয় স্থল।

তাফসীর ः উপর্রোত্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্gাহ সৎ ও অসৎ লোকদের পরিণাম

 করিয়াছ্ তাহার প্রদান করা অতীত ও অবিয্যতের সংবাদসমূহ বিশ্বাज কর্রিয়াছে।
 সম্পক্কে ইয়শাদ কর্রিযাছছন

"বে ব্যক্তি যুনুম কর্রিবে তাহাকে आমি শাা্তি দান করিব অতঃপ্ তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহাকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে তিনি তাহাকে কঠিন শাস্ঠি দান করিবেন। আর বে ব্যক্তি ঈমান आনিবে এবং সৎকাজ করিবে তাহার জন্য রহহিয়াছে

 'পুরক্কার এনং অধিক জিনিসও।
信 ধন-ভাডার ও উহার সমপরিমাণ ধনভভার দান করার বিনিময়ে আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে তবে মুক্তি লাভের বিনিময়ে উহাও করিয়া দিতে। কিষ্ֶু আল্লাহ উश ঞ্রণ করিবেন না। কারণ, কিয়ামতে কোন প্রকর দান খয়রাত ও বিনিময়ের
 খারাপ হইবে। ছোট বড়̣ সর্ব প্রকার বিষয়ের হিসাব দিতে ইইতে। जার যাহার নিকট হইতে পুংখানুপুখখরূপে হিসাব নওয়া হইবে তাহাকে শাশ্সি দেওয়া হইবে। এই কারণণ
 অত্ত নিকষ্ট স্থান।

১৯. তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর হইয়াছছ তাহা বে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে সে আর অক্ধ কি সমান? উপদদশ গ্ণণ করে খ্ু বিবেক-শক্তিসপ্পন্নগণই।

তাফসীর ঃ আল্নাহ ত‘আলালা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করে যে আপনার প্রতি যাহা অবঙীণ করা হইয়াছে উহা পরম সত্য উহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। বরং উহার সবটুকুই সত্য উহার একাংশ অপরাংশের সত্যতা প্রমাণ করে উহার কোন অংশ অপরাংশের বিরোবী নহে। উহার সমত্ত সংदাদ সত্য উহার নিদের্শসমূহ ও নিষেধসমূহ ন্যায় ও ইনতাফের উপর প্রতিঠिত। यেমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "সত্য ও ইনসাফ্ছের তিত্ডিতে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হইয়াত্ছে।" অতএব হে মুহাম্মদ! (সা) যাহার নিকট আপনার আনিত আদর্শ্রে সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর যে ব্যক্তি এমন অন্ধ না তো সে কল্যাণের পথ দেখিতে পায় আর না বুঝিতে পারে এবং আর বুঝিল্েেও উহার সত্যতা স্বীকার করে না এবং উহার অনুসরণ করে না। তাহারা সমান হইতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা ইররশাদ করেন,


দোযখবাসীরা ও বেহেশ্তবাসী সমান হইতে পারে না। বরং বেহেশ্তের অধিবাসীণণই সাফল্যের অধিকারী। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা‘আলা এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই দুই দল কি একরকম ইইতে পারে? অর্থাৎ তাহারা সমান
 সঠিক জ্ঞানের অধ্রিকারী কেবল তাহারাই নস্সীহত গ্ৰহণ করে। "আল্মাহ তা‘আলা আমাদিগক্ক তাহাদদর অন্তর্ভ়ক্ত করন্"।

يَخَا فُوُبَ سُوََْ الْحِسَبِ Oُ

 عُقِّىَ النَّارِ



२०. যাহারা আল্লাহ প্রদত্ত অभীকার রক্পা করে ও প্রতিজ্ঞ ডংগ করে না;
২.. এবং অল্লাহ বে সশ্পর্ক অক্ষুন্ন রাথিতে আদেশ কর্রিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুগ্ন র্রাথে, ভয় কর্রে তাহাদিগের প্রতিপানককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।
২২. জার যাহারা তাহাদের প্রতিপানকের সত্ভুষ্টি নাভের জন্য ¿ধর্যধারণ করে, সালাত কাত্যেম কর্রে জামি তাহাদিগকে खে জীবনোপকর্রণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাচ্যু ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল घ্যারা মন্দ দূরীতৃত করে ইহাদিগের জন্য ণভ পর্রিণাম।
২৩. স্ছায়ী জান্রাত উহাত্ তাহারা প্রবেশ করিবে এবং ঢাহাদিদের পিতা-মাতা পতি-পপ্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে यাহারা সৎকর্ম কর্রিয়াছে তাহারাও এবং ফিরিশিশ্তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দার দিয়া।
 কত ভান এই পরিণাম।

তাফ্সীর ঃ যাহারা উপর্রোল্লেথিত উত্তম অণসমূহের অধিকারী হইবে আল্লাহ ত‘অানা তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছেন বে, তাহাদের জন্য পরকালের উত্তম বিनिमয় এবং দুनिয়ার সराস্যও রহিয়াছে। তाহারা হইল
 সেই মুনাফিকদের ন্যায় নহে, যাহারা ওয়াদা করিলে ভংগ করে, ঝগড়া করিলে অশালিন কথা বলে, ক্থা বলিলে, মিথ্যা বলে এবং তাহাদের নিকট আমানত রাখিলে
 নিকটবব্তী আম্মীয়-স্বজনের সহিত আা্্ীীয়তার বক্ধন মযবুত রাখিতি ও তাহাদের প্রতি স্ব্যবহার কর্রিতে আল্ণাহ বে নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা উহাকে পানন করে। এবং পরীব মুখাপেক্ষি লোকদের প্রতি সহানুত্ণতির পরিচয় দেয় 1 কাজ সশ্পাদন করে এবং যাহা তাহারা বর্জন করে সে ব্যাপারে তাহারা আল্লাহর সত্তুট্টি ও অসব্রুষ্টির প্রি পূর্ণ লক্ষ্য রাথে আল্ধাহর নির্দেশ পাননার্থ্ৰ সে কাজ করে এবং তাহার जসత্ুূ্টির ভয়েই অন্যায় কাজ বর্জন করে এবং পরকালের খারাপ হিসাব নিকাশকে ভয় করে। এই কারণণ আল্মাহ তাহাদিগকে সর্বাবস্থায় সঠিক সরন পথে চनिবाর निर्দ̆শ मिয়াছেন। সত্রুধ্টি লাডের টর্দশ্য হারাম ও ওনাইসমূহ হইতে নিজেকে বাচাইয়া রাখিয়া ধৈর্ফের পরিচয় দিয়াছহ। আল্লাহর সব্ুুধ্টি লাভের আশায় ও বিরাট পুরক্ষার ও বিনিময়ের লোভে তাহারা নিজ্জেদের প্রবৃত্তিকে হারাম ও ওনাহর কাজসমূহ হইতে বাচাইয়া রাথে।
 সালাতের সঠিক সময়সমূহে রুকু সিজদা এবং খুঞ, পৃর্ণ একাপ্রতা ও নিবিষ্টতার সহিত তाহারা সালাত আদায় করে।
 আমার দেওয়া রুজী হইতে তাহারা তাহাদের জন্য ব্যয় করে। সর্বাবস্থায়, প্রকাশ্যে, গোপনে, রাতে-দিনে সকন সময় ব্যয় করে। কোন অবস্থা তाহাদিগকক ব্যয় করিতে বাধা দেয় না । ভান কাজ দ্বারা মন্দ কাজকে বাধা দেয়, ঘখন কেহ তাহাদিগকে কষ দান কর্র তাহারা উशা হাসীমুত্ে বরণ করে, এবং 乙ধর্ষ্যের সহিত গ্রহণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়।


 यাহারা ভাগ্যবান কেবল তাহারাই এই মর্যাদা লাভ করে।" এই কারণণই যাহারা উল্লেথিত ওণসমূহের অধিকারী আল্লাহ ত‘আলা তাহদদর সম্পর্কে এই সুসংবাদ দান করিয়াছ্ন ব্যে তাহাদের জন্য পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যাও দান করিয়াছ্ছেন ব্, সে বিনিময় হইন বাগানসমूহ। বাগানসমূহ।

হযরত আদ্দুন্নাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, বেহেশতের মধ্যে এক প্রাসাদ আছে যাহার নাম ‘আদন’ যাহার চতুর্দিকে পাচ হাজার দরজা আছে এবং উহার জন্য পাঁচ হাজার ফিরিশিত নিযুক্ত আছে। উহাতে নবী সিদ্দীক ও শহীদগণ ব্যতিত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহ्হাক (র) ইহ হইল বেহেশতের একটি শহর বেখান্নে রাস্মূলগণ নবীগণ শহীদগণ ও ইমামগণ অবস্থান করিবেন এবং অন্যান্য লোক উহার পার্শ্র্তীश্থানে বাস করিবেন। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত দूইण বর্ণना कর্রিয়াছেন। উপরোল্লেখিত ওুণের অধিকারী লোক যাহাদিকে বেহেশ্তে দাখিন করা হইবে। তাহাদ্র প্রিয় লোকজনকে বেমন তাহাদের মুমিন পিতা-পিতাসহ, পরিবারের অন্যান্য লোকজন সন্তান-সত্ততি ও श্ত্রী তাহাদিগকেও উহাদ্রে সপ্মানার্থে ও তাহাদের মনের শান্তির জন্য তাহাদের সহিত একত্রিত করা হইবে। এমন কি যাহারা নিম্নশ্রেণীর বেহেশততর অধিবাসী তাহাদিগকে আন্নাহ অনুপ্রহ-পৃর্বক উচ্চশ্রেণীতে আসন দান কाशीरी-ब৭-(c)

 আনিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে তাহাদের সন্তানগণকেও তाशाদের সহिত একত্রিত कরিয়া দিব قَوْ خ-ا অর্থাৎ মু‘মিনগণ যখন বেহেশ্শতে প্রবেশ কর্রিবে এবং আম্বিয়া সিদ্দীকীন ও রাসূলগণের পার্প্বে স্থান লাত করিয়া বেহেশতের যে অশেষ নিয়ামত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিবে এই কারণে ফিরিশ্তাগণ সদাসর্বদা তাহাদিগগকে প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদিকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাইতে থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আব্দুর রহমান....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস (রা) ইইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহা কি তোমরা জান? তাহারা বলিলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন, তিনি বলিলেন আল্নাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম দরিদ্র মুহাজিরগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবেন, যাহারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হইতে দূরে ছিলেন এবং সদা কষ্টেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং যখন তাহাদের মৃত্যু সমাগত হইয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাজ্কা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে यাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। আল্লাহ তা'আলা কোন একজন ফিরিশ্তাকে বলিবেন, যাও, এবং তাহাদিগকে মুবারকবাদ দান কর। তখন ফিরিশ্তাগণ বলিবে হে আল্লাহ! আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টির সেরা, এতদসত্ত্রে আপনি আমাদিগকে সালাম ও মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন? তখন আল্লাহ বলিবেন, তাহারা আমার এমন বান্দা ছিল যাহারা কেবল আমারই ইবাদত করিত, আমার সহিত কাহাকেও শরীফ করিত না। তাহারা সর্বপ্রকার আরাম আয়েশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং সদা কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছে আর যখন তাহাদের মৃত্যু আসিয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাক্ষা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে। যাহা তাহারা পূর্ণ করিত়ত সক্ষম হয়নি। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং তাহারা বলিবে ?' , তোমাদের ไৈর্রের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক্র। পরকালের বিনিময় বড়ই উত্তম।

আবুল কাসিম তাবরানী (র)...হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্দাহ (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছেন যে দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইল দরিদ্র মুহাজিরগণ। তাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছে। যখন তাহাদিগকে কোন নির্দেশ করা হইয়াছে তাহারা তাহা স্বাগ্খহে শ্রবণ করিয়াছে ও উহা পালন করিয়াছে। কোন শাসকের নিকট তাহার কোন প্রয়োজন থাকিলে উহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু

হইয়াছে এবং তাহার আশা আকাক্ক তাহার অন্তরেইই রহিহ়া গিয়াছে আল্লাহ ত'অানা কিয়ামত দিবসে বেহেশতকে ডাকিবেন অতঃপর বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জায় উপস্থিত হইবে। তখন আল্লাহ ত‘আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সে সকন বান্দা যাহারা আমার রাহে লড়াই করিয়াছে আমার রাহে যাহাদিগকে যাতনা দেওয়া হইয়াছে আমার রাহে যাহারা জিহাদ কর্য়াছে তাহার কোথায? তোমরা বিনা হিসাব নিকাশে বেহেশত্ প্রবেশ কর। ফিরিশিশ্তাগণ আসিবে এবং সিজ্দায় পড়িয়া বলিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আমরা দিবা রাতে আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিব্রতা বর্ণনা করি, এই সমস্ত লোক কাহারা, যাহাদিগকে আপনি আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিনেন? তখন আল্লাহ ত'আলা বলিবেন, তাহারা হইল আমার সেই সমষ্ত বান্দা যাহারা আমার রাহে জিহাদ কর্রিয়াছেন এবং আমার রাহে নির্यাতিত হইয়াছিন, অতঃপর ফিনিশ্তাগণ প্রত্যেক দরজায় जাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং বলিবে : "


আবদুন্না ইবন্ন মুবারক.... অবূ টমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, มুমিন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া তাহার আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং তাহার সেবক দন সারি দিয়া থাকিবে সারির এক প্রান্ত একটি র্রুদ্ধদ্ধার থাকিবে অতঃপর একজন ফিরিশিত্ত ডিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে অতঃপর সে তাহার নিকট্বর্তী লেবককে বনিবে একজন ফিরিশিশ্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, অতঃপ্র সে তাহার নিকট্বর্তী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্ত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে এমনকি ইহা মু'মিন পর্যত্ত প্পৗছইইয়া যাইবে। অতঃপর মু'মিন বলিবে তোমরা তাহাকে অনুমতি দান কর। মু'মিনের নিকট্র্তী সেবক তাহার নিকটব্র্তী সেবককে বলিবে তোমরা অনুমতি দান কর এইভাবে দরজার নিকট ব্যক্তি খাদেমের নিকট ইহা পৌছাইয়া যাইবে অতঃপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফির্রিশ্ত ভিতরে প্রবেশ করিবে এবং মু'মিনকে সালাম কর্রিয়া চলিয়া যাইবে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে आবৃ হাতিম (র)....जাবূ উমামাহ (রা) হইতে অনুক্রপ বর্ণনা করেন। অপর একটি হাদীসে র্রাসূলূন্নাহ (সা) হইতে বর্ণিত বে তিনি প্রতিছর শেষে শহীদগণের কবর যিয়ারত করিবার জন্য यাইতেন এবং
 যিয়ারত করিতেন।


২৫. যাহারা অাল্লাহর সহিত দৃছ অংগীকারে আবদ্ধ ইইবার পর উহা ডংগ করে «ে সম্পক অক্ষুন্ন রাখিত্রে আল্লাহ আদেশ কর্রিয়াছেন ঢাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীত অশা/্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় जাহাদিগের জন্য আছে লা‘নত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মন্দ আবাস!

তাফস্গীর ঃ আল্মাহ উপরোক্ত আয়াতের মাষ্যমে অসংলোক ও তাহাদ্রর ওুণাবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এবং মু'মিনগণ যে সমস্ত উত্যম তাবনীীর অধিক্কারী হওয়ার কারণে উজ্ম বাসস্থানের অধিকারী হইবে অসৎ কাফিররা উহার বিপরীত জঘন্য বাসস্হানের অধিকারী হইবে ব.निয়া যোষণা করিয়াছেন। মু'মিনগণ দুনিয়ায় প্রতিজ্ঞ ও প্রতিশ্গুতি

 বিচ্ছ্নি করিত। এবং দুनिয়ায় ফিৎনা ফাসাদ সৃi্টি করিত। বেমন হাদীসে বণिত, মুনাফিকের আनামভ ইইতেছে 心্নিটি, যখন কথা বলে, মিথ্যা বনে, যখন ওয়াদা করে, ডংগ করে আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয়, উহার থিয়ানজ করে। অন্য এক রেওয়াতে বর্ণি, যখন পার্স্প্রিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন উহা ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া কর্র তখন অশালীন কথা বলে। এই কারণে, আল্লাহ তাহাদের সশ্পক্কে घোষণা করিয়াছ্ন । তाহারা আল্মাহর রহমত হইতে বঞ্কিত হইবে।

 তাফসীর প্রসংগে বলেন, মানুষ্যের ওপর যখন মুনাফিক্দের কর্ত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য় তখন তাহাদের মধ্যে ছয়টি অভ্যাস প্রকাশ পায়, যখন তাহারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভংগ করে, যখন আমানত রাখা হ়য উহার থিয়ানত করে। আল্লাহর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর তাহারা ডংগ করে। আল্নাহ যাহা মিনাইয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহারা উহা বিচ্ছ্নি করে এবং যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর যখন তাহাদের ওপর অন্যের কর্ত্থৃ ্রতিন্ঠিত হয়, তখনও তাহারা তিনটি অভ্যালে निя্ঠ থাকে যখন কथা বলে, মিথ্যা বনে, vখন ওয়াদা করে, ভংগ করে আর থখন आমানত রাখা হয় উহার মধ্যা থিয়ানত করে।

##  

২৬. जাল্লাহ যাহার জন্য ইচ্মা जাহার জীবন্নাপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংণুচিত করেন কিত্ুু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহ জীবনতো পর জীবনের पুলনায় কণস্থায়ী ভোগমাত্র।

जাফসীর ः আা্gাহ ত'অালা ইরশাদ করেন, তিনিই যাহাকে ইচ্ম তাহার রুজী বৃদ্ধি করেন जার যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার রুজী হ্রাস করিয়া দেন। ইহা সব কিছুই হিকমত ও ইনসাফ্রে ভিত্তিতে হইয়া থাকে। কিন্ত এই সকল কাফিরদিগক্ক আল্লাহ ত'এ্লা বে নিয়ামত দান করিয়াছে তাহাতে মন্ন হইয়া তাহারা আনন্দে মাতিয়া আছে। অথচ আল্লাহ ত'অানা চিল দিয়াছেন, হঠৎৎ তাহাদিগকে তিনি পাকড়াও করিবেন ব্যেন তिन ইরশাদ করিয়াছেন
 ধন-সস্পদ ও সন্তাত-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিতেছি। তাড়াহড়া করিয়াই আমি তাহাদিগের জন্য সর্ব প্রকার ভানাই প্পীছইইয়া দিতেছ্-কিন্ूু তাহারা অনুতবই করিচে পারিত্ছে না"। অতঃপর আল্মাহ অ'অানা পরকালে মুমিনদের জন্য বে সমষ্ত নিয়ামত প্রক্তুত করিয়া রাথিয়াছেন উহার তুননায় পার্থিব জীবন যেন অতি নিকৃষ্ঠ তাহা উল্লেখ
 তোমরা পাথিব জীবনকেই প্রাষন্য দিত্ছে অথচ পারনৌকিক জীবনই অধিক উত্তম ও স্থায়ী। ইমাম আহমদ (র)....মুস্তওরিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্লাহ (সা) ইর্শাদ করিয়াছেন, "পরকালের তুননায় দুনিয়া ঠিক অদ্রপ যেমন কেহ তাহার এই আञুনীটি সমুদ্রের মধ্যে ড়ুাইয়া ইহা উঠাইয়া দেথিবে ভে, আগুলের সহিত কতইুকু পানি আসিয়াছে। রাসূনুন্মাহ (সা) এই কथা বলিতে সময় তাহার শাহদাত আञুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন। (মুসনিম) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার রাসূনুন্बাহ (সা) একটি ছেটট কানবিশিষ্ট মৃত ছাগলের নিকট দিয়া অত্র্র্ম করিলেন উহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, आল্লাহর কসম, এই মৃত ছাগলের মালিকরা যখন ইহা নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন তাহাদের নিকট ব্যেন ইহা তুচ্ছ ও ঘৃণিত ছিন সমস্ত জগতের ধন-সস্পদ আল্লাহর নিকট ত্দ্রপ নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

##  

##  تَطْرَكِنُّ الْقُلُوْبُ <br> 

২৭. যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের্র নিকট হইতে ঢাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, आা্লা যাহাক্ ইচ্মা বিল্রান্ত করেন এবং তিনি ঢাহাদিগকে ঢাহার পীথ দেখান যাহারা তাঁহার অতিম্মুখী।
২৮. যাহারা ঈমান আানে এক আল্লাহর স্মরণণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জানিয়া রাখ আল্লাহর শ্মরণণই চিত্ত প্রশান্ত হয়।
২৯. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং ঔভ পর্রিণাম তাহাদিপেরই।
 করিত্ছেন, তাহারা বলে, প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীী্ণ হয় নাই কেন? বেমন তাহারা ইহাও বनिয়া থাকে নিদর্শন প্রেরণ কর্যাইয়াছিন জদ্রপপ নিদর্শন আামাদের নিকট পেশ করে"। পূর্বে তাহাদের এই ধরন্নর বক্তু্য সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা হইয়া গিয়াহে। তাহারা যা চায় আল্নাহ তাহা পেশ করিতে সক্ষম। কিন্g বিশশষ কারণবশতঃ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না । হাদীলে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা যখন তাঁহার নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিতে, তাহাদের দেশে নহর ও নদীনালা প্রবাহিত করিতে এবং মক্কার পাহাড়ঋলিকে সরাইয়া তথায় ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচিয় পরিিতত করিবার জন্য বলিল, তथন আল্লাহ রাসূনूন্নাহ (সা)-এর নিকট অহী পাঠাইলেন যে, यদি আপনি চান, তবে তাহাদের প্রা্থনা মঞ্জরর কর্রিব কিন্নু তাহার পরও यদি তাহারা কুফর্রী করে তবে তাহাদিগকে এমনি শাস্তি দিব যাহা পৃথিবীর কাহাকেও দেই নাই। जার যদি আাপনি বলেন, তবে ইহার পরিবর্তে তাহাদের জন্য তওবা ও র্মহতের দ্বার উনুুক্ত করিয়া দিব। তখন রাসূনুল্মাহ (সা) বনিলেন, তাহাদ্রর জন্য তওবা ও রহমতের দ্রা উনুত্ত করা

 আর ভে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হয় তাহাকে তাহার নিকট প্পोছাবার পথ দ্খোন"। অর্থাৎ আল্লাহই ওমরাহ করেন এবং ঢাহাদের কথামত কোন নিদর্শন ছাড়া যাহাকে ইচ্মা তাহাকে তিনি হোয়াত দান করেন। হেদায়াত ও ত্মরাহীর সশ্পক্ক. নিদ্দশন পেশ করা ও উহা পেশ না করিবার সহিত নহে। ব্যেন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন,, যাহারা কোন রক্মই ঈমাম আনিবে না তাহাদের জন্য নিদর্শনসমূহ ও ভীতিখ্রদর্শন কোন কাজেই

 নির্ধারিত হইয়া আছে তাহারা ঈমান আনিবে না যাবত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেথিবে। यদিও তাহদদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন উপন্থিত হউক না কেন। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছ্ন :

"यদি आমি তাহাদের নিকট ফिরিশ্তা অবতীর্ণ করি. এবং তাহাদের সহিত মৃত লোকজন জীবিত হইয়া কথা বনে, এবং সমস্ত জিনিস তাহাদের সম্মুথে পেশ করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিরে না। কিন্ুু যদি আল্লাহ ইচ্ঘ করেন। কিন্ঠু অধিকাংশ লোক জাহেন, মুর্খ"। এই কারণেই, আল্gাহ ইরশাদ করিয়াছেন隹 "্র্থর্থা কর্রে আল্নাহ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন 1
 ’ইইয়াছ্রে এবং আল্লাহর যিকিরে তাহারা শান্তি লাভ করে এবং আল্লাহকে মাওলা ও
 পক্কে আাল্লাহর যিকিরেই অন্তরে শাত্তি লাভ হয়।

## 为

 -এর অর্থ করেন, তাহাদ্রের মান অতি চমৎকার। যাহ্হাক (রা) বলেন, তাহাদ্রর প্রতি ঈর্यা হইবে। ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন, তাহাদের জন্য কন্যাণ হইবে। কাতাদাহ (র) বनেন, इও।
 হাবশী ভাষায় বেহেশতের যমীন।

সায়ীদ ইবনে মাসূজ বনেন, সুদী ও হযরত ইকর্রিমাহ (রা) হইতে অনুজ্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন, এক নাম। মুজাহিদ (র)ও অনুর্পপ মত পোষণ করিয়াছছন। আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ধনা করেন, আল্লাহ ত'আলা যখন বেহেশত সৃষ্টি করিলেন তখন


ইবনে জরীর (র)....শাহর ইব্ন্নে হাওশাব (র) হইতে বंহ্ণিত তিনি বলেন, তৃবা বেহেশতের অকটি গাছের নাম উহার ডানপালা বেহেশতের প্রাটীর অতিক্র্ম করিয়াছে। হযরত আবূ হরায়রা ইবনে আব্বাস (রা) মুগীস ইবনে সুমাইযান আবূ ইসহাক সুবাইয়ী (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরুপ বর্ণিত হইয়াছে বে "তূবা" বেহেশতের একটি গাছের নাম বেহেশচতর প্রত্যেক ঘরে উহার ডাল পালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কে小 কোন তাফসীরককার বলেন，আল্লাহ ত＇অালা স্বয়ং মুক্তার দানা হইতে গাছটি রোপন করিয়াছেন। এবং তিনি উহাকে বিস্থৃত ইইতে নির্দেশ দিয়াছেন অতঃপর আল্লাহর यতদূর ইচ্ম উহা বিস্তার লাড করিয়াছে। এই গাছেরই মূল হইহে বেহেশতের মধু， শরাব，দুধ ও পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। আদুল্নাহ ইবন্নে ওহব（র）．．．．হয়তত আরু সায়ীদ খুদরী（রা）হইতে মারফৃสপে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন，＂তূবা বেহেশতের একটি গাছ যাহা এক শত বছরের পথ বিষ্থৃতি লাভ করিয়াছে। বেহেশত বাসীদের কাপড়সমূহ উহার পাপড়ী হইতে বাহির হয়＂।

ইমাম আহমদ（র）．．．．অাব সায়ীদ খুদরী（রা）হইতে বর্ণিত，তিনি রাসূলুল্নাহ （রা）－এর নিকট হইতে বর্ণনা করেন বে，এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ（সা）－কে বলিল ইয়া রাসূলাল্ছাহ！সেই ব্যক্তি বড় মুবারক বে আপনাকে দেথিয়াছছ এবং ঈমান আনিয়াছে।

 জানিয়াছে অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি মুবারক বে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছ্ অথচ আমাকে সে দেখিতে পায় নাই।＂এক ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ（সা）－কে জিজ্ঞাসা করিল，ইয়া রাসূনুল্নাহ！‘তৃবা’ কি？তিনি বनिালেন， ＂বেহেশত্রের একটি গাছ यাহা তিনশত বৎসরের পথ পর্যন্ত বিন্তৃত বেহশতবাসীদদর কাপড় উহার পাপড়ী হইতে নির্গত হইবে।＂ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ（র）．．．．সাহন ইবনে সা’দ（রা）হইতে বর্ণনা করেন，রাসলন্নাহ（সা） ইরশাদ করিয়াছেন，বেহেশতের মধ্য্য একটি গাছ আছছ উহার ছায়ায় সাওয়ারী এক শত বеসর চনিলেও উशা অতির্র্ম করিতে পারিবে না। রাবী বলেন অতঃপর আমি নুমান ইবনে আবূ আইয়াশ－এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বনিলেন আবূ সায়ীদ খूদরী（রা）নবী করীম（সা）হইতে আমার নিকট বর্ণনা কর্য়াছ়ন， বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে অত্রিদ্রুত অশ্পরোহী একশত বৎসর পর্যন্ত চনিয়া ও উহা অত্ক্র্ম করিতে সক্ষম হইবে না। বুথারী শরীর্ফ বর্ণিত ইয়ায়ীদ ইবনে যুবাইর
 ব্যাথ্যা প্রসংণে বলিয়াছেন，বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে সাওয়ারীী উহার ছায়ায় এককশ বৎসর চলিiয়াও উহা অতিক্রুম করিতে সক্ষম হইবে না।

ইমাম আহমদ（র）．．．．হयরত আবূ হরায়রা（রা）হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ్েন তিনি বলেন，রাসূনুল্নাহ（সা）ইরশাদ কর্রিয়াছেন，বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে। সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর যাধৎ চলিতে থাকিবে। যদি তোমাদের ইচ্ঘ হয় তবে পড়

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে, নবী করীী (সা) ইর়শাদ করিয়াছেন, "বেহেশৃত্রের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় কোন সাওয়ারী সত্তুর কিংবা একশত বৎসর চলিতে পারে। এই গাছটি ‘শাজারাতুল খুলদ’ নাম্মে পরিচিত। মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (রা)....আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-কে ‘সিদ্রাতুল মুন্তাহ’-এর আলোচননা করিতে ऊনিয়াছি। তিনি বনেন, সাওয়ারী উহার একটি ডালের ছায়ায় একশত বৎসর চলিতে পারিবে অথবা বলিয়াছেন উহার এক একটি ছয়ার নীচে শত শত সাওয়ারী অবস্হান করিতে পারিবে সেখানে স্বর্ণের পলপাল রহিয়াছে এবং উহার একটি একটি ফল বড় বড় ডেগের ন্যায়। (তিরমিযী) ইস্ุমাইন ইবনে আইয়াশ (র)....আবূ উমামাহ বাহেলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ‘তোমাদের যে কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে চলিতে চলিতে 'তূবা' এর নিকট যাইবে অতঃপর তাহার জন্য উহার পাপড়ীসমূহ উনুক্ত করা হইবে এবং সে উহার যে কোন একটি পছন্দ করিবে, সাদা, লান, হনুদ, কালো যাহা ইম্মা উহা সে নির্বাচন কর্রিয়া লইবে।

ইমাম আবূ জাফ্র ইবনে জরীর (র)....হযরত আবৃ হর্রায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঢৃবা বেহেশতের একট্ট গাছ, আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, আমার বান্দার পছন্দ মত জিনিস তাহার নিকট ফেলিতে থাক, অতঃপর গাছটি জিনসহ ঘোড়া, লাগামসহ উট এবং তাহার ইচ্মামত কাপড় বর্ষণ করিতে थাকিবে। ইবনে জরীর (র) ওছাব ইবনে মুনাব্মাহ (র) হইতে এখানে একটি আণর্যজনন ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ওছব (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার নাম তূবা সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর চলিতে থাকিবে তভুও উহার শেষ প্রান্তে প্ৗৗছতে পারিবে না। গাছটি উন্মুক্ত বাণানের ন্যায় স্বজীব ইইবে, উহার পাতাসমূহ মনোরম হইবে, উহার শাখাসমূহ আম্বরের ন্যায় সুগক্ধিযুক্ত হইবে, উহার প্রন্তরসমূহ ইয়াকুত হইবে। উহার মাটি কপ্পুর হইবে এবং কাদা হইবে মিসক উহার মুল হইতে দুধ ও শরাবের নহর প্রবাহিত হইবে। উহার নীচে বেহেশত্বাসীদের বৈঠক অনুঠ্ঠিত হইবে। ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকট উত্তম উট লইয়া आসিবে যাহার লাপাম হইবে ম্বর্ণের উহার মুখমড়ণী হইবে প্রদীপপর ন্যায় উজ্জৃন। উহার পশম রেশমের ন্যায় কোমল উহার হাওদা, ঢক্তা হইবে ইয়াকুতের যাহা স্বর্ণ খচিত হইবে মোটা ও পাতলা রেশম্মে কাপড় দ্মারা উহা সজ্জিত হইবে। এই ধর্ননের উট তাহারা বেহেশতবাসীদের নিকট পেশ করিবে এবং তাহার্া বनिবে আমাদের প্রতিপালক তাহার সহিত সাক্ষাত ও সানাম করিবার জন্য এই সাওয়ারীসহ আপনাদের নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা উক্ত সাওয়ারীতে আরোহণ করিবেন, উহা পাখী হইতেও অধিক দ্রুত চলিতে থাকিবে। গদী হইতে উহা অধিক নরম হইবে বেহেশতীপণ পরস্পর একে অন্যের সহিত আলাপ কाशीর-৫b-(c)

করিতে করিতে চনিবে। অথচ এক উটটর কর্ণ অন্য উটের কর্ণকে স্পশ্র করিবে না আর না কোনটির পশ্চাদাগকে স্পর্শ করিবে। চলার পাথ কোন গাছ পড়িলে উহা आপনা আপনই সর্য়া যাইবে যেন কোন সাথীর তার অন্য সাথী হইতে পৃথ্ক হইতে না হয়। অবশেষে তাহার পরম কর্ননাময় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেন। আা্নাহ তাঁহার পর্দা সরাইয়া দিবেন তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইবেন যখন তাহারা

 সানাম এবং আমার পক্ষ হইতেই তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয় তোমাদের প্রতি আমার দয়া ও অনুণ্রহ নিশ্চিত হইয়াছে হে আমার বাদ্দাগণ! তোমাদিগকে আমি খোশ আমদেদ জানাইতেছি। তোমরা আমাকে নাঁ দেথিয়াই আমাকে ভয় করিয়া চলিয়াছ এবং আমার নির্দেশ পালন করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবেন, "‘ে আমাদের প্রতিপালক। আমরা জাপনার সঠিক ইবাদত করিতে পারি নাই যেমন করা উচিৎ ছিল। আপনান মর্যাদার প্রতি বে সম্মান করা উচিৎ ছিন আমরা তাহা করিতে পারি নাই। অতএব হে আল্লাহ। আপনি আমাদিগকে জাপনার সম্মুখে একবার সিজদা করিতে অনুমতি দান করুন। আল্লাহ বলিবেন ইহা ইবাদতের স্থান নহে ইহা তো সুখ ভোগ ও আয়েশ আরামের স্থান। আমি ইবাদতের কষ্ঠ তোমাদের ওপর হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। এখন তোমাদের যাহা ইচ্ম আমার নিকট চাও তোমরা বে যাহা চাহিবে আমি উহা দান করিব।

অতঃপর তাহারা চাহিতে থাকিবে তাহাদের মধ্যে বে ব্যক্তি সব চাইতে কম চাইবে, সে বলিবে হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন দুনিয়ার মানুষ উহা লইয়া বহু হিিসা প্রতিহিংসার মগ্ন ছিন, হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহার আদী-অন্ত সব কিছুই আমাকে দান কর্পন, ইহা তনিয়া আল্লাহ বनিবেন, তুমি তোমার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক কম জিনিসের প্রার্থনা কর্রিয়াছ। আচ্ম, উহা তোমাকে দান করা হইন। অতঃপর তাহাদের অন্তরে সে সকল জিনিসের কল্পনাও হয় নাই তিনি তাহাও তাহাদিগকে দান করিবেন, এখন আল্gাহ তাহাদিগকে যা দান করিবেন উহাতে তাহাদের মনের সকন চাহিদা মিট্য়া যাইবে। এখানে তাহারা याহা লাভ করিবেন উহার মধ্যে থাকিবে দ্রততগতি সস্পন্ন ঘোড়া যাহার প্রতি চারটি ঘোড়ার ইয়াকুতের তৈরী ও খাট পানংক রাখা হইবে প্রত্যেক খাটের ওপর স্বর্ণে তৈরী তারু (aب) হইবে এবং উহার ওপর বেহেশতের বিছানা হইবে। বড় বড় চক্কু বিশিষ্ট দুই দুই জন সুন্দীী রমনী থাকিবে যাহারা বেহেশতের পোশাক পরিহিত ইইবেন তাহারা বেহেশতের সর্বপ্রকার রং এবং সর্বপ্রকার সুপক্ধিযুক্তা হইবে। তাহাদের চেহারা এতই উজ্জ্ব হইবে বে তাবুর বাহির হইতে মনে হইবে বে তাহারা তাবুর ভিতরে নহে,

তাবুর বাহিরেই বসিয়া আছে। তাহাদের পায়ের গোছা এতই স্বচ্ছ হইবে বে গোছার ডিতরের মপজও দেখা যাইবে যেন উহা পায়ের গোছার ওপর রেখাবিশিষ্ট নাল ইয়াকৃত প্রস্তর। তাহাদর সকনেই নিজের সম্পর্কে ধারণা করিবে তিনি যেন সূর্য সমতুল্য এবং তাহার সাথী পাথর সমতুল্য। তাহারা বেহেশত্বাসীর নিকট যাইবে তাহাকে অভিনন্দন জানাইবে এবং তাহার সহিত আলিঙ্পন করিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবে আমরা এই কথ্া জানিতাম না বে আপনার ন্যায় এত উত্ত্ম লোক আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্ঠি করিবেন। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা ফিরিশিশ্তাদিগকে নির্দেশ দিবেন অতঃপর তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া বেহেশতে ভ্রমণ করিতে থাকিবেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেশে সকনেই নিজ নিজ বাসস্থানে প্ৗৗছাইয়া যাইবে। এই রেওয়ায়েতই ইবনে আবূ হাতিম ওহব ইবনে মুনাব্বহ হইতে তাহারা নিজস্ব সনদদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় তিনি এতইকু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন; তোমাদের প্রতু তোমাদিগকে বে নিয়ামত দান করিয়াছেন উহা তোমরা প্রত্যক্ষ কর। অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইবেন, অনেকণলি তাঁু (قيه) এবং মারজান ও মুক্তা দ্ঘারা নির্মিত ঘর যাহার দ্দারসমূহ স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত এবং খাট নির্মিত ইয়াকুত পাথর হইতে। আর উহার বিছানা বিভ্নিন্রকার রেশল্রের তৈরী এবং মিষ্বরসমূহ নূর্রের তৈরী ঘরের দরজা ও আপ্পিনা সূর্থ্রে কিরনণের ন্যায় হইতে নূর ও আলোচ্ছট বিচ্মুরিত হইতেছে। আবার হ হাৎ তাহারা আলা ইল্লয়ীনে সুউচ্চ বালাখানা ও প্রসাদ দেথিতে পাইবেন যাহা সাদা ইয়াকৃতের নির্মিত সাদা রেশচ্রে বিছানা পাতান মে বালাখানাটি লান ইয়াকৃতের তৈরী উহাতে লান বিছানা পাতান আর বে প্রাসাদটি সবুজ ইয়াকৃত্তের নির্মিত, উহাত্ সবুজ বিছানা পাতান রহিয়াছে বে প্রাসাদটি হলুদ ইয়াকূতের নির্মিত উহাত্ হলুদ বিছানা পাতান রহিয়াছে, আর উহার দরজাসমূহ সবুজ यমাররদ পাথর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। উशার থ্ৰুঁটি মৃন্যমান পাথর দ্বারা নির্মিত এবং প্রাসাদের ছাদ মুক্তার দ্রারা নির্মাণ করা হইয়াছে।

সেখানে তাহারা পৌছাবার সাথেই তাহারা দেথিতে পাইবে বে তাহাদের জন্য সাদা ইয়াকৃতী ঘোড়া প্রস্তুত রহিয়াছে। বেহেশতের কচিকচি ছেলেরাই উহার সেবক হিসাবে নিয়োজিত রহিয়াছে। ঘোড়ার লাগামাও গাঢ় সাদা রৌৗ্যের তৈয়ারী ইয়াকৃত ও মুক্তার হার দ্বারা সজ্জিত। উহার জিন রেশম দ্ঘারা প্রস্তত। অতঃপর তাহারা এই সকল ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বড় আনন্দ উল্gালসর সহিত বেহেশত ভ্রমণ করিবে। অবশেবে যখন তাহারা তাহাদের বাসস্शান্ন গিয়া উপস্থিত হইবে তখন তাহারা সেখানে ফিরিশ্তাদিগকে নূর্রের মিম্বরে উপবিষ্ট দেথিতে পাইবে। যাহারা এই সকল বেহেশত্বাগীদের সহিত সাঝ্ষাৎ মুসাফাহা ও তাহাদিগকে অভিনদ্দন জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিন। তাহারা যখন তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তথায় তাহারা

তাদের সকল কাংখিত বসু মজুদ পাইবে। প্রত্যেক প্রাসাদের সম্মুখে তাহারা চারটি বাগান দেখিতে পাইবে উহার দুইট বাগানে ডালপালা বিশিষ্ট অগণিত সবুজ গাছপালা রহিয়াছে এবংংদুইটি বাগানে বেও্যার ফল মূল রহিয়াছে। উভয় বাগানে উচ্ছলগতিতে প্রবাহমান দুইটি নহরও রহিয়াছে। উভয়টিি মধ্যে জোড়া জোড়া ফল রহিয়াছে। সেখানে সুন্দরী ক্রপসী তরুণী তাঁবুর মধ্যে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা যখন নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ ত'অআালা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিরিবেন, তোমাদের প্রভু যাহার ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমারা সত্য পাইয়াছ? তাহারা বলিবে জী ছ, হে আমাদের প্রভু? তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের প্রভুর পুরস্কারে কি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে জী ইা; হে আমাদের প্রতিপালক? আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তখন তিনি বলিবেন, আমার সন্তুধ্টিন কারণণই তে তোমরা আমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ। আমাকে তোমরা দেখিতে পাইয়াছ এবং আমার ফিরিশিশ্তাগণ তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন, অতএব তোমরা ধন্য হও, তোমরা ধनা হও। কখনো বন্ধ হইৰে না। তখन তাহারা বলিবে সমत্ প্রশংলা সেই সত্তার জন্য यিনি আমাদের সমস্ত চিত্তা-ভাবনা দূরিভূত করিয়াছ্হন। তিনি অনুপ্রহপূর্বক চিরহ্থায়ী বাসস্থান্ে আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন আর কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট আমাদিগকে স্পশ্শ করিবে না। আমাদের প্রভু বড়ই ক্ষমাশীন এবং মর্যাদা দানকারী। এই রেওয়া|u়vতি গরীীব অবশ্য ইহার অনুক্রপ আরো রেওয়ায়েত রহহয়াছে। বুখারী ও মুসনিম শরীফে বর্ণিত আ/্লাহ ত'আनা সর্বশেশে বেহেশতে প্রবেশকারী ব্যক্কিকে বনিবেন তুমি আকাঙ্小া কর, তथन সে আকাজ্কা করিতে থাকিবে কিন্ুু এক পর্যায়ে তাহার আকাজ্কে যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ নিজেই বলিবেন, ঢুমি অমুক জিনিসের আকাক্কা কর, অমুক জিনিসের আকাক্মা কর। এইভাবে তিনি তাহাকে স্যরণ করাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেন, ঢুমি যাহার আকাক্ষা করিয়াছ উহার আরো দশজ্তণ বেশী তোমাকে আমি দান কর্রিনাম।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসৃলূল্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! यদি তোমাদের আদি-অत্ত মানব-দানব সকলেই এক বিশাল ময়দানে জমায়েত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তাহার প্রার্থানুসারে দান করি তবে আমার বিশাল সাশ্রাজ্য হইতে ইহার কিছুই কমিবে না বেমন কোন সুচ সমুদ্রের পানি হইতে কম করিতে পারে না। খালেদ ইবনে মাদাম (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহা "তূবা" নামে পরিচিত উহাতে দুষের স্তন আছে। বেহেশতবাসীদের শিখরারা উহা হইতে

দুষ পান করিবে। यদি কোন নারী অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে তবে লে বেহেশতের কোন এক নহরে ডুবাইতে থাকিবে অতঃপর কিয়ামতে চল্নিশ বৎসর বয়সী হইয়া উঠিবে।

৩০. এইভাবে জামি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি यাহার পৃর্বে বহ্ জাতি গত হইয়াহে। উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য यাহা জামি ঢোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তथাপি উহারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বল তিনিই आমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই তাহারই উপর आমি নির্ডর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।

তাফ্সীর ঃ আन्नাহ ত'আनা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইর্রশাদ করেন, रে মুহাম্মদ! আপনাকে আমি এই উশ্মতের প্রতি প্রেরণ করিয়া
 পার্রেন এবং রিসালাত্র বে দায়িত্ আপনার , প্ত অর্পণ করা হইয়াছে উহা পালন করিতে পারেন। বেমন আপনাকে এই উম্মতের নিকট প্রেরণ করিয়াছি অনুর্রপভাবে পৃর্ববর্তী কাফিরদের নিকটও আমি রাসৃনগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিমু সে সকল কাফিররা রাসূলগণক্কে অমান্য করিয়াছিন অতএব ইহারাও আপনাকে অমান্য করিবে ইহাতে আশ্রর্य্র কিছ্দ নাই। আর বেমন তাহাদের প্রতি আমি শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম यদি ইহারা আপনার কথা অমান্য করিয়াই চলে তবে ইহাদের প্রতিও শাস্তি অবতীর্ণ হইবে অতএব ইহাদের অধিক সতর্ক इওয়া উচিৎ। কারণ অन্যান্য রাসূনণগণকে অমান্য করিবার অপর্木াধের অপেক্ষ আপনাকে অমান্য করিবার जপরাধ
 "আল্লাহর কসম আপনার পৃর্বেও আমি রাসুনণণণকে প্রেরণ করিয়াছিনাম।" আরো

 তাহারা তাহাদের অমান্য করিবার ও কষ দেওয়ার পর ধধর্য ধারণ করিয়াছ্ছে এমন কি আল্লাহর সাহাय্য সমাগত হইয়াছে। আপনার নিকট পূর্ববর্ত সে সকন রাসূলগণণর সংবাদ তো অবশাই আসিয়াছে।" অর্শাৎ আমি তাহাদিগকে কিতাবে সাহাय্য কর্রিয়াছি এবং পরিশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে ৩ভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্দিষ

করিয়াছি। 1 আপনাকে প্রেরণ করিয়াছ্ তাহারা পরম করুণাময় আল্লাহকে অমান্য করে তাহারা আল্মাহর এই গুণবাচক নামকে স্বীকারই করিতে চায় না। এই কারণেই তাহারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত়ে অস্বীকার করিয়াছিল। এবং ‘রাহমান ও রাহীম’ কি তাহা আমরা জানি না, বলিয়া তাহারা ইহার ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিন। হযরত কাতাদাহ (র) এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। (বুখারী)

 বলিয়া ডাক যে নামেই তাহাকে ডাক আল্লাহর অনেক উত্তম নাম রহিয়াছে। হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হইল, আব্দুল্লাহ ও আদ্দুর রহমান। قُلُ
 ঈমান রাখি ও উহা স্বীকার করি আল্মাহ প্রতিপালন ও তাহার একমাত্র উপাস্য হওয়ার গুণকে আমি স্বীকার করি। তিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। প্রতিই আমি প্রত্যাবর্তন করি তিনি ব্যতীত আর কেইই ইহার অধিকারী নহে।

৩১. यদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্রারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কथা বলা যাইত তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি यাহারা ইমান আনিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যয় হয় নাই বে, আল্লাহ ইচ্ছা করিনে নিশ্য় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন? यাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের কর্মফলের জন্য তাহাদিগের বিপর্যয় ঘটিতে থাকিবে। অথবা বিপর্যয় তাহাদিগের আশে পাশে আপতিত হইতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটিতে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

তাফসীর ঃ ঊপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আান্নাহ ত'অানা পবিত্র কুরানে প্রশংসা করিয়াছেন যাহা হযরত মহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং পৃর্ববর্তী সমস্ত आসমানী किতাবসমূহ্রে মধ্যে याহা সমধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন
 উহ্হার স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যাইত কিংবা যমীনকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেনিয়া দেওয়া যাইত অথবা কবরসমূহের মধ্যে মৃতদের সহিত কথা বলা হইত তবে এই কুর্নআন ছিল ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী বোগ্য কারণ, কুরআনের মধ্যে যে অপ্রতিদ্বন্ধ ভাষার মাধ্রু ও नালিত্ণ ও মহত্ৰ রহিয়াছে, অথবা পৃথিবীর মানব-দানব যাহার প্রত্দ্ধিক্ধিত করিতে এবং উহার একটি ছোট সূরার ন্যায় সূরা রচনা করিয়া পেশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এই মহান গ্রন্থ দ্বারাই উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সষ্বব ছিল। কিন্ু এতদসত্ত্বেও এই সকন মুশরিকরা উহা স্বীকার করিয়া নইতে চায় না।
 আল্লাহর। অতএ্র তিনি যাহা ইচ্ঘ করিবেন তাহাই সং্যটিত ইইবে আর যাহা ইচ্ঘ করিবেন না তাহা সং্যणিত হইতে পারিবে না। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিবেন সে হেদায়াত লাভ করিবে তাহাকে কেহ প্ররাহ কর্রিতে পারিবে না আর যাহাকে ওমরাহ করিবেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পার্রিবে না।

কূরআন শব্দটি কোন কোন সময় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতিও প্রয়োগ করা ইইয়া থাকে। কারণ ইহার আভিধানিক অর্থ হইন একত্রিত করা। ইমাম আহমদ (র) আ尿 রায়যাক আমাদের নিকট....হযরত আবূ হরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলূল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আ)-এর উপর কুরআান এতই সহজ কর্রিয়া দেওয়া হইয়াছিন বে তিনি সাওয়ারীর উপর জিন বাধিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া কূর্ান পাঠ করিতে ুরু করিতেন কিন্ুু জিন বাঁধা হইবার পৃর্বেই তিনি উহা পাঠ কর্রিয়া শেষ করিতেন। হযরত দাউদ (অ) স্বীয় হাতের উপার্জন দ্ঘারাই জীবন যাপন করিতেন উপরে কূরজান দ্বারা যাবুর গ্থন্থ বুঝান হইয়াছে।

信 यে সমষ্ত ঈমান জানির্বে না। তাহাদের জানা উচিৎ বে আল্gাহর ইচ্ছ ছাড়া কোন কিছুই
 সকন মানুষকেই তিনি হোয়াত দান করিতেন। পবিত্র কূরআন এই মহান গ্রত্থ यদি উহা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হইত তবে আল্gাহর ভয়ে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অতএব এই কূরআন অপেক্ষা বড় মু'জিযা আর কি হইতে পারে? মানুভের অন্তরে এই মহান গ্রন্থ অপেক্মা অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী আর কোন বস্থু হইতে পারে না। সহীহ হাদীলে বর্ণিত রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন "আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীকে มু‘জিযা দান করা হইয়াছিল যাহার প্রতি মানুষ ঈমান আনিয়াছছ আর আল্লাহ ত'আলা

আমাকে বে মু'জিযা দান করিয়াছেন, তাহা হইল ওইী যাহা আমার প্রতি প্রেরণ কর্রিয়াছেন, আমি আশা করি আমার অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক বেশী হইবে।" অর্থাৎ প্রতেক নবীর মু'জিযা তাহার ইন্তেকালের পরপরই শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্ু আল-কूরুান চিরদিন সত্যের দলীন হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে উহার বিশ্ময় কোন দিন শেষ হইবে না বার বার পাঠ করিবার পরও উহা পুরাতন বলিয়া ধারণা হয় না। উনামায়ে কিন্রাম উহার গতীর সมু<্দে ডুবিয়াও পরিতৃণ্ত হন না। সত্য ও বাতিলের মাবে উহা পার্থক্ সৃষ্টিকারী। উহা কোন উপহালের বহ্হু নহে। বে কোন পরাক্রমশানী রাজা বাদশাহ উগাকে পরিত্যক্ত করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্পংস করিয়া দিবেন আর বে ব্যক্তি কুরजান ব্যতীত অन্য কোথাও হেদায়ত অন্ষেষণ করিরে আল্লাহ তাহাকে ওুমরাহ কর্যিয়া দিবেন।

ইবনে आবূ হাতিম উমর ইবনে হামান (রা)....আতীয়্যাহ ইবনে আওফী হইতে বর্ণना করেন তিনি বলেন আমি তাহাকে প্রসংগে জিজ্ঞাসা কর্রিলে তিনি বনিলেন, কাফির্ররা হযররত মুহাম্মদ (সা) কে বলিল यদি মক্কার পাহাড়সমূহ সর্াইয়া দেওয়া হয় এবং এখানের সমন্ত জমি চাষাবাদের উপযোগী হইয়া যায় কিংবা বেমন হযরতত সুলায়মান (আ) তার উম্মতের জন্য যমীন খনন করিয়া দিতেন আপনিও यদি আমাদের জন্য যমীন খনন করিয়া দেন অথবা বেমন হयরত ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করিয়া দিত্তন আপনিও यদি মৃতকে জীবিত করিয়া দেন তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। অতঃপর আল্মাহ ত'‘আলা আয়াত অবতীণ করেন। রাবী বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই হাদীস কি রাসূনুল্নাহ (সা) এর কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছছ? তিনি বলিলেন, হা, হयরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস, সা'বী, কাতাদাহু, সাওীী এবং আরো অনেক হইতে আয়াতের শানে নুযূন ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হयরত কাতাদাহ (র) বলেন, यদি কুরজান ব্যতীত অन্যান্য आসমানী গ্রহ্থসমৃহ দ্বারা এই ধরনেের ঘটনা সংঘটিত হইত তবে কুরজান দ্বারাও এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইত। কিন্ুু সবকিছুর কমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। অতএব তাহার ইচ্ম ব্যতীত কোন কিছ্ম সংখটিত হইতে পারে না। করিতেছে উহার কিছু করা হইবে যাহা আল্লাহ ইচ্থ করেন। কিন্ুু ইহার ইচ্ছা করিবেন না। ইবনে ইসহাক (র) স্ধীয় সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ছন। ইবনে জরীর (র) ও
 এর তাফসীর প্রসংণগ বলেন,মু মিনগণ কি ইহা জানে না। অनেক উলামায়ে কিরাম位 মু'মিনদের জন্য कি ইহা স্পষ্ট নহে বে যদি আল্gাহ ই ইম্ম করিত্তে তবে সমস্ত মানুষকে তিনি হেদায়াত দান করিতেন। আবুল আনীয়াহ (র) বলেন, মু'মিনগণ কাফিরদের

হেদায়াত গ্রহণ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন কিন্ু যদি আল্লাহ ইচ্মা করিতেন তবে
位 কারণে ইহকালেই তাহাদের উপর বিপদ চাপিয়া থাকিবে কিংবা তাহাদের জনপদের পার্শ্বর্তী এলাকায় বিপদ অবতীর্ণ হইতে থাকিবে। যেন উशা প্রত্যুক্ করিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। বেমন আল্লাহ ত'আালা ইরশাদ করিয়াছছন
 জনপদকক ধ্রংস কর্রিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আরো ইরশাদ '

তাহারা কি ইशা প্রত্যক করিতেছে না বে আমি যমীনকে সংকুচিত করিয়া आনিতেছি ইহার পরও कি তাহারা বিজয়ী বলিয়া ধারণা করিতেছে? হयরত কাতাদাহ
 করেন। তাহাদের জনপদের নিকটবর্তী এনাকাক় বিপদ অবতীর্ণ ইইবে। আল্লাহর বাণীর তাবঅপ্জিতে এই অর্থই স্পষ্ট। আবূ দাডদ তায়ালসী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা)
 एযরত মুহাম্মদ (সা) ঢাঁহার সেনাদলসহ তাহাদ্রের পার্ব্ববর্তী এলাকায় আক্রমণ করবেন। জুবাইর ও মুজাহিদ (র) এক বর্ণনায় এই ব্যাথ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত আওফী (র) হযরত ইবনে आব্বাস (রা) হইতে করেন, "তাহাদের অপরাধ্রে কারণণ আল্লাহর আসমানী আযাব তাহাদের উপর অবতীর্ণ
 করিবেন।" মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই তাय্সীর কর্য়য়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) এক রেওয়ার্যেতে বর্ণনা করেন,
 দিবস।
 তাঁহার রাসৃলেনর ও তাহার অনুসারীগণণর সাহাय্য করিবার যে, ওয়াদা করিয়াছেন,

 না। আল্লাহ অবশ্যই বিজয়ী ও শাস্তি প্রদানকারী।
কাছীর-৫৯-(く)

 o




जাফসীর ঃ याহারা রাসূন্নুল্নাহ (সা)-কে অমান্য করিয়াছিন তাহাদের অমানাতার
 অর্তএব এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আপনার জন্য অনুক্রণীয় বিয়় রহিয়াছে।
 অতঃপর জমমি তাহাদিগক্কে পাকড়াও কর্রিয়াছি। আপনি কি জানেন ভে কি ভাবে

 অর্বकाশ দ্দিয়াছ্ছি তাহারা ছিন অত্যাচারী, অতঃপর आমি তাহাদিগ্ক পাকড়াও করিয়াছি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। বুখারী ও মুসলিচে বর্ণিত, আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দান করেন, অতঃপর যখন তাহাক্ পাকড়াও করেন তখন

 যানেম সশ্শ্রদায়কে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এইক্রপই হইয়া থাকে। তাহার পাকড়াও বড়ই যত্রণাদায়ক কたিন।

 الْقَوْلِ

৩৩. তবে কি পত্যেক মানুয यাহা করে তাহার fuান পর্যবেকক fর্তন ইহাদিগের্ অক্ষম ইলাহ্খলির মত অথচ উহারা আল্লাহর বহ শরীক কর্রিয়াহে। বল, উহাদিগের পরিচ্য চাও তোমরা পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা হইঢে
 ছননা উহাদিগের নিকট শোতন থ্রতীয়মান হয় এবং উহারা সঙপথ হইতে নিবৃত্ত হয়। আল্লাহ यাহাকে বিজান্ত করেন ঢাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

 যাহা করিত্তেছে তিনি সবই জানেন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। আল্লাহ

 কিছু পাঠ করুন जার তোমরা ব্রে কাজই কর না কেন আমি তোমাদের নিকট উপস্ছিত

信 আল্লাহর উপর অর্পিত। তিনি প্রত্যেকের বাসস্থান ও কবরস্থান জানেন। সব কিছুই স্প্ষ किणब निপिব্ধ রহিয়াছ্।
 আার «ে উচ্চস্বরে কথা বলে আর যে রাতের অক্ধকারে নুকাইয়া থাকে আর যে দিনের आলোতে চनिতে থাকে আল্লাহর নিকট সবই সমান। গোপন অতিগেপে সবই জানে 1
 আন্লাহ উহা দেখেন। আচ্ম, বলতো বিনি এই সমস্ত ঞণের অধিকারী তাহার সহিত সেই সকন মৃর্তিকে কি তুলনা করা চলে যাহার পৃজা তাহারা করিতেছে। অথচ লেই সকল মূর্তি না শ্রবণ করিতে পারে না দেখিতে পারে, না তাহারা কোন জ্ঞানের অধিকারী এবং না তাহারা নিজ্েের ও তাহাদের উপাসকদের কোন প্রকার উপকার কিংবা जপকার করিতে সক্ষম। সহিত অন্যান্য মূর্তিকে শরীক বানাইয়াছে এবং তাহাদের উপাসনা করিতেছে। 'لُقْ
 यাহাদের তোমরা উপাসনা করিতেছ। তাহা হইনেই তাহাদিগকে পরিচয় করিতে পারিবে। আসলে তাহাদের কোন অস্তিত্ইই নাই। এই কারণেই আল্লাহ বলেন i i隹 কোন অস্তিত্র থাকিত তবে তো আল্লাহ অবশাই জানিতেন, কারণ তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন নহে। তবে তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস জানাইতেছ যাহা তিনি
 অর্থাৎ ধারণা করিয়া কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া কথা বলা। যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বन्नন

এই ধারণা করিয়া করিত্ছেছ শে, তাহারা তোমাদের উপকার করিবে। এবং এই

 মাত্র यাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুব্রেরা রাখিয়া লইয়াছে। আল্নাহ তা‘ালা ইशার জন্য কোন দনীল প্রমাণ অবতীর্ণ কর্রেন নাই। তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা ও প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করিয়া চলে। নিঃসন্দেহে তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়া পৌছিয়াছে।
 অর্থাৎ তাহাদের ওমরাহী ও দিনে রাতে উহার প্রতি মানুষকে আহবান করা তাহাদের গর্ব্বের বিষয় হইয়াছে। ব্যেন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন
 তাহারা তাহাদের ও্যরাহী ও অসৎ কার্यকনাপকে সুদ্দর ও সজ্জিত করিয়া দিয়াছে।
 অর কাফিররা মনুষকে রাসূূের সঠিক পথথর অনুসরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর যাহারা পেশ দিয়া পড়েন তাহাদের মতে অর্থ হইন, তাহাদের ও্যরাইী তাহাদের নিকট সজ্জিত হওয়ার কারণণ তাহাদিগক্কে সঠিক পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা ইইয়াছে।




 হেদায়াতের প্রতি লোত করেন কিন্নু আল্নাহ যাহাকে ওমরাহ করেন তাহাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আর তাহাদের জন্য কোন সাহাय্যকরীও নাই।


৩8. উহাদিগের্র জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি ঢো আরো কঠোর এবং এাল্লাহর শাস্তি হইতে রুক্ষা কর্নিবার উহাদিগের কেহ নাই।
৩৫. মুত্তাকীদিগক্কে বে জান্মাতের প্রত্র্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার উপমা এই रুপ- উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, উহার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। याহার্রা মুক্তকী ইহা ঢাহাদিগের কর্মফ্ন এবং কাফ্রিদিগগের কর্ম ফল্ন অগ্মি।
 থ্রতিদানের কথ্দা উল্লেখ করিয়াছছন। অতঃপর তিনি মুশরিকদের অবश্থ এবং তাহাদের কুফর ও শिরকের কथা উল্নেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন .
 আরো অনেক ওুণ কঠিন হইবে। রাসৃলূন্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার শাা্তি পরকানের শাত্তির তুননায় হানকা।" তিনি আরো ইর্যাদ কর্রিয়াছেন দুনিয়ার শাস্তি অস্থায়ী এবং একদিন ইহা শেষ হইয়া যাইবে। কিল্ভু পরকালের শাস্তির কোন শেষ
 উভাপ। পরকানের - বন্ধনেরও কোন কল্পনা করা যায় না। বেমন আল্ধাহ ত'আলা
 আল্লাহর কঠিন শাস্তির ন্যায় শাস্তি আর কেহ দিবে না আর না তাহার ন্যায় কঠিন শক্ত
 ব্যক্তি কিয়ামতকক অস্বীকার করিবে তাহার জন্য জনন্ত আা্তন প্রস্তুত কর্রিয়া রাখিয়াছি।


 বাঁधিয়া নিক্কেপ করা হইবে, তখন তাহারা মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে।


 ভার্ল না মুত্তাকীদের জন্য বে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করা হইয়াছে উছা ভান? উহা তাহাদের প্রত্দিন ও ঠিকানা হইবে।


 নহর্রসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশতেরের চতুর্দিকে বেেেশত্বাগীগণ বেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইম্ঘ প্রবাহিত করিতে পারিবে। যেমন এরশাদ ইইয়াছে
 হইয়াছে তাহার বৈশিষ্টি হইন, উহাতে এমন নহর থাকিবে যাহার পানি নষ্ট হইবে না এমন দুধ্ের নহর থাকিবে যাহার স্বাদে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিবে না। এমন শরাবের ঋর্ণা থাকিবে যাহা পানকারীদূর জন্য স্বাদ বৃদ্গি করিবে উহা পানে কেহ মাতানও হইবে না आর অশ্লীল কথাও বলিবে না। এবং সেখানে থাকিবে নানা প্রকার ফলমমন ও আল্লাহর পক্ষ হইতে क্যা। 1 খাদ্য সামপ্রি থাকিবে উহগ অক্ষয় ও চিরস্शায়ী হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীীফে হযরত ইবনে आব্dাস (রা) হইতে বর্ণিত বখন নবী করীম (সা) সূর্য গহণের সালাত পড়িতেছিলেন তথন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্sাসা করিলেন ইয়া রাসৃনুল্নাহ! আপনাকে আমরা সালাতের মধ্যে कি ব্যে ধরিতে দেখিলাম? অতঃপর দেখিতে পাইলাম আপনি পচ্চাতে ফিরির্যা আসিলেন। তিনি বনিলেন আমি বেহেশেত দেখিতে পাইয়াছ্নিাম এবং লেখান হইতে একটি আসুরের ছড়া ধরিবার ইচ্ছ করিলাম যদি আমি উহা আনিতে পারিতাম তবে সারা জীবন উহা ইইতে তোমরা খাইতে পারিতে।

হাফিয আবূ ইয়া’লা (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন তিনি বনেন, "जকবার আমরা ব্যেহরের সালাত পড়িতেছিলাম হঠাৎ রাসূলूন্মাহ (সা) সय্মুখে অগসর হইলেন। आমরাও তাঁার সহিত অপ্রসর ইইলাম। অতঃপর তিনি কিছু ধরিতে ঢাহিলেন কিন্ঠু তিনি পশাতত ফিরিয়া আসিলেন। মখন সানাম শেষ হইন তখন ঊবাই ইবনে কা’ব (রা) জিজ্ঞাসা করিনেন, ইয়া রাসৃনাল্ধাহ! আজ সানাতের মধ্যে আপনি এমন এক কাজ করিয়াছুন যাহা আমরা আপনাকে কখ্নে করিতে দেখি নাই। তখন তিনি বनिলেন, আমার নিকট বেহেশত তাহার পৃর্ণ সাজ-সজ্জাসহ পেশ করা হইয়াছিন। অতঃপর আমি উহার একটি আদুরের ছড়া ধরিতে চাহিনাম কিত্দু বাধার সৃষ্টি ছইন। यদি आমি উश্হ आনিতে পারিতাম তবে আসমান যমীনের সমষ্ত সৃষ্টিজীব উश্ হইতে খাইনেও উহা শেষ হইত না। মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ও উৎবা ইবনে আাদ সুनाমী ইইতে বর্ণিত, একদা একজন বেদুঈন নবী করীী (সা)-কে বেহেশত সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনেন বে, উহাতে কি আঙ্ুর আছে। তিনি বলির্রেন, হা অতঃপর জিঅ্ঞাসা করিল, কতবড় ছড়া হইবে? তিনি বनিলেন, এত্বড় ছড়া ইইবে বে यদি একটি কান কাক এক মাস यাবৎ যতদূর উড়িতে পারে যতদূর পর্যন্ত উহা বিষ্তৃত थাকিবে। ইমাম आহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছ্নে, কোন বেহেশতবাসী যখন বেহেশতের ফল ছিঁড়িবে তখন সাথে সাথেই আর একটি ফল তথায় লাগিয়া যাইবে। হযরত জাবের ইবনে আদ্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশতবাসীগণ পানাহার করিবে, কিন্তু না তাহারা থুথু ফেলিবে না নাক ইইতে ময়লা বাহির হইবে। আর না তাহারা পেশাব পায়খানা করিবে। মিসকের ন্যায় সুগন্ধি বিশিষ্ট ঘাম বাহির হইবে এবং উহা উহাতেই তাহাদের খাবার হজম হইয়া যাইবে। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে সেচ্ছায় চলিতে থাকে অনুরপভাবে তাহাদের মুখ দিয়া তাসবীহ তাকদীস নির্গত হইতে থাকিবে। (মুসলিম) ইমাম আহমদ ও নাসায়ী....যায়েদ ইব্নে আরকাম ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট आসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল কাসেম! (সা) আপনি তো বলিয়া থাকেন যে বেহেশতবাসীগণ. পানাহার করিবে। তিনি বলিলেন, হাঁ সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে একশত মানুষের পানাহার ও স্ত্রী মিলনের শক্তি দান করা হইবে।" লোকটি বলিল যে ব্যক্তি পানাহার করে তাহার পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইয়া থাকে কিন্তু বেহেশতের মধ্যে এই ময়লা হইলে কেমন হইবে? তিনি বলিলেন এমন হইবে না, বরং ঘামের আকারে সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু ঘাম হইবে মিসক সমতুল সুগন্ধি। (আহমদ ও নাসায়ী) হাসান ইব্নে আরাফাহ (র)....হযরত আব্দুল্দাহ ইব্নে মাউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাংস খাইবার উদ্দেশ্যে বেহেশতের যে পাখীর প্রতি তুমি তাকাইবে উহা সাথে সাথেই ভুনা হইয়া তোমার নিকট পেশ হইবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর যখন সে আহার শেষ করিবে পুনরায় উহা আল্লাহর নির্দেশে পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন




 " আমি তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে দাখিল করিব যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। তাহারা সদা সেখানে অবস্থান করিবে। সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী রহিয়াছে, আর তাহাদিগকে আমি দীর্ঘ ছায়ায় অবস্থান করাইব।

বুখারী মুসলিমের এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতের মষ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় অত্ত্রুত

ঘোড়ায় আরোহণকারী একশত বeলর চলিয়াও উহার শেষ গান্তে পৌছিছে পারিবে না।


পবিত্র কুয়ানে অধিকাং্ স্থানে বেহ্রেশ ও দোयখের আলোচনা আল্লাহ তাআলা একই স্থান করিয়াছছন, ব্যে गানুব বেহেশজের প্রতি উৎলাহিত হয় এবং দোयখের শা|্তি হইতে ভীত হয়। আল্লাহ ত'অানা এখানে এই কারণণই বেহেশতের অবস্থা आनোচना করিবात পর ইরশাদ कরিয়ा


 সা‘দ তাহার এক サুতবায় বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদ্র নিকট কি কোন সংবাদ দাত এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছ্ বে, তোমাদের কোন আমল কবূল করা হইয়াহু কিংনা কোন ওনাহ কমা কর্রিয়া দেওয়া হইয়াছছ"? তোমরা কি ধারণা করিয়াছ বে, তোমািগকে অনর্থক সৃষ্টি করা হইয়াছ্ অার তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিরে না। আল্লাহর কসম यদি তোমাদের নেক আমলের প্রত্দিান আল্লাহ ত'আলা এই দুনিয়ায়ই দান করিতেন তবে তোময়া নেককাজ করিতে অস্থির হইয়া পড়িতে। আল্নাহর ইবাদত কি ুষ্রু দুনিয়ার ধনসমূহ নাভের জন্য করিতে চাওবেহেশতের প্রতি কি তোমদের কোন উৎসাহ নাই যাহার খাদ্য-সামপ্রি চিরস্शায়ী। (ইবন্N आব হতিম)

##   

##  

 ইইয়াছে ঢাহাত্ আনন পায় কিষ্ুু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল आমি ঢো আল্লাহর ইবাদত কন্তিতে ও তাহার কোন শরীীক না করিতে অদিষ্ট হইয়াছ। आমি ঢাহারই প্রতি আহানান করি এবং ঢাহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।
৩৭. এবং এই ভাবেই आমি উহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছি এক নির্দেশ आরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর ঢুমি यদি তাহাদিনের্র খেয়ান খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বির্পুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।
 यাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহারা কিতবের নির্দ্রেশ মাফিক আমল
 দ্বারা আনক্দিত হয়，কারণ তাহাদের কিতাবেই উহার সুসংবাদ ও উহার সত্যতা বিদ্যমान রহिয়াছ্র। बেেন আল্gাহ ইরশাদ করিয়াছেন准 উহার সঠিকতাবে পাঠ করে－তাহারা রাসূলুল্木াহ（সা）－এর প্রতি ও আল－কুরআনের
 ，ربُنَا আসমানী কিতাব যাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিন তাহারা তো র্াসূলূল্লাহ（সা）－এর অनুসারী হইয়া যায়। কারণ তাহাদ্রে কিতবে রাসূনুল্মাহ（সা）－এর আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিন এবং রাসূল ধ্রেরণের সেই ওয়াদা পূর্ণ ইইতে দেখিয়া তাহারা সত্তুষ্ট হয়। এবং তাহারা ঢাঁহাকে ও ঢাঁার প্রতি প্রেরিত কিতবকে মানিয়া লয়। আল্মাহ ত＇আালা তাহার ওয়া খেলাফ করা হইতে পবিত্র।

 এই দলের কোন কোন লোক আপনার প্রতি অব্বতারিত ওইীর কিছু কিছু অস্বীকার

 করে আর কিছু অমান্য করে। কাতাদাহ ও আদুর রহমান ইবনে যায়দ（র）এইর্পপ
 आরেा ইরশाদ इইয়ा玉， যোষণা কর্নন আমাকে তে কেবল আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার সহিত কাহাকে শরীী না করিতে নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছ্ বেমন আমার পুর্ববর্তী আষ্বিয়ায় কিরামকেও


 आসমানী কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিিনাম। অনুর্রপভাবে आপনার প্রতিও আরবী ভাষায় মयবুত কূর্রজান অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছি এবং অন্যান্যের উপর এই কিতাব দ্বারা আপনাকে মর্যাদা দান করিয়াছি।
কাছীর－৬০－！巳！

缺 পর্চাৎ দিক ইইতে উহ্হার সহিত বাতিন আসিয়া মিলিত হইতে পারে না উহা কৌশনী उ ब्रশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবणाরিত ।
 প্রবৃত্ত্রির কামনা-বাসনার অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহর পাকড়াও হইতে আপনার সাহাयাকারী ও রক্ষাকারী কাহাকেও পাইবেন না। যাহারা আলেম, যাহারা রাসূলূল্নাহ (সা)-এর সুন্নাত ও তাহার মত-পথ সস্পর্কে অবপত তাহাদের কোন ও্যরাহীর শ্লানनস্দন করিনার ব্যাপার ইহা মস্তনড় ধगক।

 সন্তান-সন্ত্রতি দিয়াছিলাম। আামাদের অনুমতি ব্যতীত কোন নির্দশন উপস্থিত করা কোন রাসৃলের কাজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কান লিপিবদ্গ।
৩৯. অল্লাহ याহা ইম্ছ কর্রেন তাহা নিচিছ্ কর্রেন এবং যাহা ইচ্মা তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখ্থে। এবং তাহারই নিকট আছে কিতাবের মূল।

তাফসীর : আল্নাহ ত'অানা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) यেমন আপনি একজন মানুষ, আপনাকে রাসাল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি অনুক্রপভাবে আপনার পূর্বে বহ্হ র্যাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহারাও মানুষই ছিলেন, তাহারাও আপনার ন্যায় পানাহার করিতেন এবং বাজারেও চলাফিরা করিতেন। তাহাদেরও ত্তী-পুত্র এবং সन্তান-সভ্তুত্ও ছিল। করুন, আমিও তোমদ্দে ন্যায় একজন মনুম, আমার নিক্ট আল্লাহর পক্ষ ইইতে ఆইী অবতীর্ণ হয়। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রাসূন্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন অবশ্য आমি রোযা রাখি এবং ইফতারও করি রাতের বেলা উঠিয়া সালাত পড়ি এবং ন্দ্রাও যাই। আমি গোাত খাই এবং বিবাহও করি। অতএব বে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করিবে সে আমার দনভুক্ত নহে।

ঈমাম. আহম (র)....আবূ আইয়ুব (রা) ইইতে বর্ণিত, তিনি বলেন বে, রাসূলুল্নাহ (সা) ইররাদ কর্রিয়াছেন, "চারটি জিনিস আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত, আতর ব্যবহার করা, বিবাহ করা, মিসওয়াক কর়া ও মেন্দি ব্যবহার করা। আবূ ঈসা তিরমমিীী
(র)....আবূ আইযুব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি বলেন, যে সূত্রে আবূ সিমাকের উল্লেখ নাই উহা অপেক্ষা এই সৃত্রটি অধিক বিশ্ট্ধ।
 সম্ভব নহে যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন ও অলৌকিক কিছু পেশ করিতে পারেন বরং অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটাইবার একমাত্র ফ্মমতা আল্লাহর তিনি যাহা ইচ্ছা করেন এবং যাহা ইচ্ছা হকুম দেন । নির্দিষ সময় কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিমাণ

 তা‘আলা আসমান যমীনে যাহা কিছ্র আছে সবই জানেন। সব কিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।" যাহ्হাক ইবনে মুযাহেম বলেন, كتَاب অর্থাৎ আन्नाइর প্রেরিত আসমানী কিতাবের জন্য আল্লাহর নিকট একটি নির্দিষ সময় নির্ধারিত আছে। এবং উহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণও নির্ধারিত আছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা আলা ইরশাদ করেন, কিছু মিটাইয়া দেন এমন কি কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত পূর্বের সমস্ত কিতাবই তিনি রহিত করিয়াছেন।
 বিরোধ করিয়াছেন, সাওরী, অর্কী ও হুশাইম ইবনে আবূ লায়না (র)...হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহার অর্থ ইইল আল্লাহ তাআলা সারা বৎসরের যাবতীয় বিষয় ঠিক করিয়া দেন অতঃপর উহাতে যাহা ইম্ছা তিনি পরিবর্তন করেন এবং যাহা ইচ্ছ তিনি অপরিবর্তিত রাথেন। অবশ্য সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহার মধ্যে তিনি কোন পরিবর্তন করেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, ${ }^{2}$ ইচ্ছা তাহার মধ্যে পরিবর্তন করেন কিন্তু জীবন-মৃত্যু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেন না। মানসূর (র) বলেন, আমি একবার মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের কেহ কেহ যে এই দু‘আ করিয়া থাকে, হে আল্লাহ! আমার নাম यদি সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে উহা আপনি অবশিষ্ট রাখুন। আর यদি দুর্ভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে আপনি উহা মিটাইয়া দিন এবং সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন। ইহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন ইহা তো একটি ভাল দু‘আ? এক বৎসর কিংবা কিছু বেশী দিন পরে আমার পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি পুনরায় তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করিলাম তখन তিনি আল্লাহ ত'আলা. পবিত্র লাইনাতুন কদরে সারা বৎসরে বে রিযিক কিংবা মুসীবত जবতীর্ণ হইবে উহার ফায়সালা করেন। অতঃপ্র উহার মধ্যে যাহা ইম্ঘ তিনি পরিবর্তন কর্যিয়া ফেলেন, কিন্ঠু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সপ্পর্কে কোন পরিবর্তন তিনি করেন না।

आ‘মাশ (র) আবূ ওয়ায়েন শকীক ইবনে সালামাহ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি अধিকাশ্শ সময়ে এই দু'আ করিতেন হে আল্মাহ! यদি আপনি আমাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া
 করুন। আর यদি সৌভাগ্যশাनীদের মধ্যে আমার নাম নিখিয়া থাকেন তবে উহা जবশিষ্ট রাখুন। আপনিই যাহা ইচ্ছা উহা মিটাইয়া থাকেন আর যাহা ইচ্ম जবশিষ্ট রাখেন। आর আপনার নিকটই মূল কিতাব রহহয়াছে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছছনন। ইবনে জরীর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার বাইতুল্নাহর তাওয়াফ কানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই দু‘আ করিতেছিলেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার জন্য দুর্णাপ্য কিংবা ওনাহ লিখিয়া থাকেন তবে উহা মিটইইয়া দিন আপনি যাহা ইচ্ঘ মিটইইয়া থাকেন যাহা ইচ্ছ অবশিষ্ঠ রাথেন। উম্মুল কিতাব আপনার কাছেই রহিহ়াছে। आপনি উহা..সৌভাগ্য ও ক্ষমা দ্বারা পরিবর্তন করুন।

হাম্মাদ (র)....আদ্দুন্নাহ ইবন্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনিও এই দু‘আ করিত্তে। শরীফ (র)....হযরত আদ্দুন্মাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)....হयরত ক’ব (রা) হইতে বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মু‘মিনীন! यদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকিত তবে কিয়ামত পর্যণ্ত কি কি সংঘটিত হইবে আমি তার সবই আপনাকে জানাইয়া দিতাম তিনি জিজ্ঞাসা করনেন, কোন আয়াতটি? তিনি


এই সম্ত রেওয়াত্যেতের সার হইল, আল্gাহ ত'আানা যাহা কিছু ভাগ্য-লিপিতে লিখিয়া রাথিয়াছ্ন উহার কিছু মিটাইয়া দেওয়া হয় আর কিছু অবশিষ্ট রাথা হয়। এই রেওয়ায়েত দ্মারাও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন তিনি বলেন, রাসৃনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন, বান্দা তাহার ওনাহের কারণে রিযিক হইতে বঞ্চিত হয় আর তাকদীর কেবল দু‘আই রদ করিতে পারে। আর নেকী ছাড়া বয়স বৃদ্ধি পায় না। ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ ও সুফিয়ান সাওরী (র) ইইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ আশ্মীয়তার সস্পর্ক জুড়িয়া রাথিবার দ্ঘারা বয়স বৃদ্ধি পায়। অন্য একটি রেওয়ায়়তে

বর্ণিত, आসমান ও যমীনের মাবে দু'আ ও তাকদীরের সংঘাত ঘটে। ইবনে জরীর (রা)....इযরুত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্ধাহর নিকট বে नওহে মাহফৃय আছছ উহা সাদা মুক্ত দারা নিির্মিত এবং পাচ শত বৎসরের রাז্তায় বিষ্থৃত। উহার দুইটি ইয়াকৃতের মলাট রহহহ়াহে উহার প্রতি আল্লাহ ত'অালার প্রতি দিন তিন শত বাট বার লক্ষ্য করেন এবং যাহা ইচ্ঘ উহা হইতে রহিত করেন এবং
 করেন তিনি বনেন, রাসূলুন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন রাতের তিন পহর অবশিষ্ট थাকিতে আল্লাহ ज‘‘আनाর সশুথে লওহে মাহফুয খোলা হয়। এবং উহার প্রথম পহরেই আল্মাহ ত'আলা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাহা ইচ্মা উহা হইরে মিটাইয়া ফেলেন এবং যাহা ইচ্ম অবশিষ্ট রাখেন। ইবনে জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। कानবী (র) (র) কিছু মিটাইয়া দেন এবং কিছ্ম অবশিষ্ রাখেন। অনুর্রপভাবে বয়সও তিনি কম করেন এবং বৃদ্ধি করেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করনল আপনার নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছে কে? তখন তিনি বলেন, আবূ সালেহ (র) জাবের ইবনে আদ্দুল্নাহ ইবনে রবাব (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সকন কথাই নিপিবদ্ধ করা হয় অবশেষ বৃহম্পতিবার আসিলে যাহাতে কোন সওয়াব ও আযাব নাই উহা নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। বেমন আমি খাইয়াছি, आমি প্রবেশ করিয়াছি, আমি বাহির হইয়াছি এবং এই প্রকারের সত্) কথা। এবং বে সমস্ত কাজে ও কথায় সওয়াব কিংবা আযাব হয় উহা অবশিষি রাখt হয়। ইকরিমাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন কিতাবটি মোট দুই খান একখান হইতে আল্নাহ ত'অালা यাহা ইচ্ঘ মিটাইয়া দেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাঢেন এবং অপর কিতাব খানি হইল মূল কিতাব যাহা আল্লাহর নিকট থাকে।

इयরত ইবনে आব্木াস (রা) বনেন, ভে ব্যক্তি কিছু কাল যাবৎ আল্নাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নিত্যোজিত ছিল, অতঃপর সে ఆনায় লিষ্ঠ হইয়া ওমরাহ হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছ আল্লাহ তাহার নেক আমন মিটাইয়া দেন। আর বে ব্যক্তি কিছু কান ওনাহর কাজ্জে লিপ্ত ছিল কিষ্ঠু আল্লাহর পশ্ম হইতে তাহার জন্য সৎকাজ করাই পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল অতএব সে আল্লাহর ইবাদত করিতে করিতেই মৃহ্যবরণ করিবে। এই ব্যক্তি হইন সেই ব্যক্তি যাহার নেক কাজ जবশিষ্ট রাथা হয়। হযরত সা়़ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত উদ্দৃত



যাহাকে ইচ্ম শাস্তি দান করিবেন। তিনি সমস্ত জিনিসের ঊপর কমতাবান। হযরত
 ' এবং উহা রহিত করিয়া দেন। আর যাহা ইচ্ঘা তিনি অবশিষ্ট রাখেন। অতএব উহার মধ্যে কোন পরিবর্তন घটেনা। इযরত কাতাদাহ (র) বলেন
 ইচ্ঘ তিনি মানসুখ ও র্রহিত কর্রেন এবং যাহা ইচ্ঘ অবশিষ্ট ও অপরিবর্তিত রাখিয়া দেন। ইবনে আবূ নজীহ (র) হয়রত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যখন掘 "মুহাশ্মদকে "দৌিতেছ্ছি বে, সে কোন জিনিসেরই মালিক নয়।" কাজ হইতে অবসর হইয়া গিয়াছে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তাহাদিগকক ভীত ও ধ্মক দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অर्थाৎ "জামি यদি ইচ্ম করি, তবে তাহার জন্য নতুন বে কোন নির্দেশ দিতে পারি এবং নতুন বে কোন ফ্যসানা আমি রমযানে করিয়া থাকি। অতঃপর যাহা ইচ্মা মিটইয়া ফেলি এবং যাহা ইচ্ম অপরিবর্তীত রাখি।" অর্ণাৎ, মানুব্যে রিযিক, বিপদ, মুসীবত এবং নিয়ামতসমূহ ও তাহাদের জন্য যাহা কিছু বিতরণ করা হয় উহার মধ্যে আল্লাহ পরিবর্তন করেন, নতুন কোন ফায়সাनা দান করেন কিংবা পূর্ব্বের ফায়সানা বशা রাখেন।

शाসাन বসরী (র) বলেन, আলে সে চলিয়া যায় এবং যাহার মৃত্যু দৃর্রে তাহার জীবন-তরী মৃহ্যুর দ্মার পর্যন্ত চলিতে থাকে। অাবূ জাফ্র ইবনে জবীর (র)ও এই ব্যাখ্যা করিয়াছ্ন। بil কাত্তাদাহ ইহার অর্থ করেন, তাহার নিকট মৃন কিতাব রহহিয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ রাব্বুল আনামীনের নিকট একখানি কিতাব আছে। সুনাইদ ইবনে দাঊদ (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস হইঢে বর্ণনা কর্যিয়াছেন, এক বার তিনি হযরত কা’ব এর নিকট আল্gাহর জ্ঞান অর্থাৎ তিনি কি কি সৃৃ্টি করিcেন, আর কি কি সৃষ্টি করিয়াছ্নন আর
 হয়। অতঃপর আল্লাহ তাহার সেই ইনমকে বলিলেন তুমি কিতাবে র্রাপাক্ত্রত হয়ে যাও। অতঃপর উহা কিতবে পরিণত হইয়া গিয়াছে।.ইবনে জুরাইজ (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ছইতে বর্ণনা করেন, উমুল কিতাব অর্থ মিকির।

#   

## 

80. উহ্হাদগকে বে শাস্তি কथा র্বল, ঢাহার fকছু यদি जোমাকে দেখাইয়াই দিই অथবা यদি ইহার পৃর্বে তোমার মৃহ্য ঘটাইয়াই দেই তোমার কর্ত্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ।
8১. উহারা কি দেণে না বে আমি উহাদিগের্র দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত কর্রিয়া आनिতেছি? आল্লাহ আদেশ করেন চাঁহার আদেশ রদ কর্রিবার কেই নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফ্সীর ঃ আাল্মাহ ত‘আলা তাহার রাসৃন (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইররাদ
 দান করি কিংবা শাস্তির পূর্ব্বই আপনাকে মৃত্যু দান করি তবে ইহাতে আপনার তো কোন লাড নাই। আপনার কাজ তো আল্ধাহর দাওআত প্ৗীছইয়া দেওয়া আর তাহা आপনি রীতিমতই পাनন করিয়াছেন। তাহাদের কর্মকাঞ্রে হিসাব লওয়া ও তাহাদিগকে তাহাদের কাজের শাশ্তি দেওয়া।


 ওপর আপনি দারোগা নহেন। অবশ্য বে আপনার উপদেশ হইত়ে বিমুখ হইবে এবং কুফর করিবে, আল্লাহ তাহাকে অতি বড় শাষ্তি দান করিবেন। আমার নিকট তাহাদর অবশাই প্রত্যাবর্তন কর্রিতে হইবে। অতঃপর আমি তাহাদের হিসাব নইব।"

位 (রা) ইহার তাফসীীর প্রসংগে বলেন, তাহারা কি ইহা দেখিতে পাইতেছে না ভে, হ্যরত মুহম্মদ (সা)-এন জন্য একের পর এক ভুখন্ডের ওপর বিজয় দান করিতেছি। অপর এক রেওয়াতে তিনি বলেন, তাহারা কি দেথিতেছে না বে, বড় বড় জন পদের এক

প্রান্ত বিধ্সস্ত হইয়া বড় বড় গহবরে পরিণত হইতেছে এবং অপর এক প্রান্ত আবাদ ইইতেছে। ইকরিমাহ ও যুজাহিদ (র) বলেন, চতুর্দিকে সংকুচিতিত করিবার অর্থ হইল ঋ্ণংস করিয়া দেওয়া। হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মুশারিকদের ঊপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার করা। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "জনপদের বাসিন্দাদদর ক্ষত হওয়া ও উহার বরকত কমিয়া याওয়া।"

মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষ ও ফন্নমূলের কতি হওয়া এবং যমীন ধ্ধংস হওয়া। শা’বী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইন মানুষ ও তাহাদের বাগানের ফন্নমূন নষ্ঠ হইয়া যাওয়া। যমীন ছোট হইয়া যাওয়া ইহার অর্থ নহে। হযরত ইকরিমাহ (র)ও অনুর্রপ তাফসীর কর্য়য়াছেন তিনি বলেন, যদি যমীন সংকীর্ণ হইত তাহা হইলে তো মানুবের জন্য একটি ছোট কুড়ে ঘর নির্মাণ করাও সস্ভব হইত না। বরং ইহার অর্থ মানুষের মৃত্যু বরণ করা। হযরত ইবনে আস্সাস (রা) এক রেওয়ায়েতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "জনপদের উনামা ফুকাহা ও সংলোকদের মৃত্যুর কারণণ জনপদের নষ্য হইয়া यাওয়া।" মুজাহিদ (র)ও অনুর্প ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হাফিय ইবনে आসাকির (র) আহমদ ইবনে আদ্দুল आবীय আবুল কালেম মিসরী এর আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ মুহামদ তানহা ইবনে আসাদ আলমুররী দামেক্কি আমাদের নিকট বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন, তিনি বলেন আবূ বকর আজেরী পবিত্র মক্কায় কবিতা পাঠ করিয়া ওনাইয়াছেন তিনি বলেন, আহমদ ইবন গयান আমাদের নিকট কবিতা পাঠ করিয়া धनাইয়াছেন।


অর্থ! यতকান,আলেম কোন ভুখভ্ভ জীবিত থাকেন সে ভূ-থভও স্বজীব থাকে। আর মখন आলেম্মের মৃত্যু হইয়া যায় তখন সেই অঞ্চলটি নির্জীব হইয়া পড়ে। বেমন বৃళ্টি বর্ষিত হইলে যমীন স্বজীব হয়। আর यদি বৃষ্টি বর্ষিত না হয়, তবে তথায় ঋ্পংস আসিয়া উপস্থিত হয়। ঊপর্রেক্ত ব্যাখ্যাসমৃহের মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সর্বোত্। অর্থাৎ একের পর এক জনপদ̆ শিরকের উপর ইসनামের বিজয় নাভ।
 করিয়াছেন।

#   

 চক্রান্ত आাল্লাহর ইখতিয়ার। প্রত্যেক ব্যক্তি याহা কর্রে তাহা তিনি জানেন এবং কাফিরগণ শীঘ্রই জানিবে ৃত পরিণাম কাহাদিগের জন্য।
 কাফিররা তাহাদের র্াসূূলগণের সহিত ঝেরেববাজী কর্রিয়াছিন এবং তাহাদিগকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিবার ইচ্ম করিয়াছিিন অতঃপর আল্নাহ ত'আলা
 পরকানের পুরক্কার নির্ধারণ করিয়াছেন। আন্লাহ ত‘আালা অন্যত্র ইর্যশাদ করিয়াছেন।

## 


আর যখন আপনার যামানার কাফির্র্রা আপনাকে ज্ञেফ্তার করিবার কিংবা হত্যা করিবার কিংবা দেশ হইতে বহিষ্কর করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিঙ্ত ছিন। তাহারা ফেরের্ব্বাজী করিতেছিন, আল্লাহও তাহাদিগকে শাস্ঠি দেওয়ার কৌশন কর্রিতেছিলেন। আর বলুনতো, আল্মাহ অপেক্ষা উত্তম কৌশনী আর কে"? আল্লাহ ত‘আনা আরো ইরশाদ कরিয়াছেন निপ্ত আর আমিও তাহাদের ফেরেববাজীর জন্য শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি। অথচ, তাহারা টেরও পাইতেছে না।


তাহাদের যড়यন্ত্রের পরিণাম কি তাহা আপনি দেখুন আমি তাহািগকে ঋ্রংস করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের সমস্ঠ কওমকে বিলুণ্ত করিয়া দিয়াছি। তাহাদের যুনমের সাক্ষ্য বহন্নকারী বিধ্ধস জনপদের ধংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান।
 "বে যাহা কিছ্ করিতেছে তাহাও তিনি জানেন এবং তিনি উহার পুরক্কার ও শাস্তি দান करिवেन। इইয়া থাকে। অর্থাৎ পরকালের্র ৩ভ পরিণতি কাহাদের জন্য নির্ধারিত কাফি্রদের জন্য, काशी木-৬




8৩. यাহারা কুফরী করিয়াছ্ তাহারা বন্লে তুম আল্লাহর প্রেরিত নर। বল आল্লাহ এবং যাহাদিগ্গে নিকট কিতাবের জ্ঞান আছছ, তাহারা আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী रিসাবে যথ্থে ।

তাফসীী ঃ আল্লাহ ত'আাनা ইরযশাদ করেন, হে নবী! (সা) এই কাফির্রদল
 आমি নবी বানাইয়া প্রেরণ করি নাই। 1 বলুন আমার ও তোমাদের উপর আল্নাহর সাক্ষুই যথেষ, আল্লাহর পক্ষ হইতে রিসানাতের বে দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিন তাহা আমি যথারীতি পালন কর্রিয়াছি কিনা এবং তোমরা আমার প্রতি বে মিথ্যা অপবাদ করিত্ছে উভয্যের উপর
 কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতটি হযরত আাদ্মুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা মুজাহিদ (র)-এর মন্তব্য। কিষ্ঠু বক্তব্যটি বড় দুর্বন। কারণ আয়াতটি হইতেছে মক্কী আর হযরু আদ্দুল্নাহ ইবৃন্ন সালাম (রা) মদীনায় ইসলাম গ্রহণ কর্রিয়াছেন। হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে . অাওষী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, যাহাদের কিতাবের জ্ঞান আছে তাহাদের দ্রারা ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (রা) বলেন, আদ্দুল্নাহ ইবনে সালাম, সাनমান তামীম দারী ছিলেন তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এক রেওয়াত অनুসারে মুজাহিদ (রা) বনেन, , আল্লাহকে বুবান হইয়াছে। হযরত সায়ীদ ইবন্ন জুবাইর (র) হযরত আদ্দুল্লাহ ইবনে সালামকে বুঝান হইয়াছে এইকথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বনিতেন যে আয়াতটি মক্কী এবং তিনি অর্থ হইন আল্লাহর পক্ষ হইতে। মুজাহিদ এবং হাসান বসরীও অনুর্পপ পড়িতেন। ইবনে জরীর (র)....হयরত ইবনে উমর হইঢে বর্ণনা করেন, নবী করীম (র)ও অনুন্রপ কিরাত পড়িতেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসণণণ মতে বিe্দ্র নহে। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসমাদ গ্রন্থে....ইবনে উমর (রা) হইতে

মারফূ<্রপপ বর্ণনা করিয়াছেন কিস্তু ইহাও यয়ীফ এবং বিঙদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে। এই
 (জাতি বাচক বিশেষ্য) আহনে কিতবের সমশ্ত উনামা ইহার অত্তুর্ভুক্ত যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওণাবনী তাহাদের পূর্ববর্তী আসমানী গ্রহ্সসমূহে नিপিবব্ধ পাইয়াছে বেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন :


আমার রহমত যাবতীয় বস্থুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আমি উহা সেই সমস্ত লোকের জন্য निখিয়া রাখিব যাহারা আল্লাহকে ভয় করে ও যাকাত আদায় করে। আর যাহারা আমার আয়াতসমূহ্হর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আমার সেই উণ্যী রাসূলের অনুসরণ করে। তাওরাত ও ইজীলের মধ্যেও যাহার ఆণাবনীর উল্লেখ রহহ্যাঢছ। অন্য आয়ाত কথাও কি তাহার সত্য হওয়ার জন্য প্রমাণ নহে বে তাহাকে বনী ইসরাঋলের আলেমগণ জানেন? এই ধরনের আরো প্রমাণ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে বে বনী ইসরাঈলের আমেনগণ তাহাদের আসমানী কিতবের মাধ্যম্ হযর্ মুহাম্মদ (সা) এর রিসালাত ও অন্যান্য তণাবনী সশ্পর্কে অবগত ছিলেন। আব্দুল্নাহ ইবনে সালাম (রা) হইতে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত बে তিনি মক্কায়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

হাফ্যি আবূ নু‘আইন ইসফাহানী (র) তাহার সুপসিদ্ধ ‘দালাল্যেলুন নবুয়ত’ প্রেন্থ निথিয়াছেন, সুলায়মান ইবনে আহমদ তবরানী....আদ্রুল্নাহ হইতে বর্ণিত বে তিনি ইয়াহূদী আলেমদের নিকট বলিলেন একবার আমি ইচ্ম করিনাম বে আমাদের পিতা एयরত ইবরাহীম (অ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মসজিদে সময় কাটাইব। অতঃপর তিनि বলেন, তিनि যখন, মক্কায় প্ৗৗছানেন তথন রাসূनूল্নাं (সা) তथায় অবস্গান করতেছিলেন তাহারা যখন হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাহাদের সহিত সাক্ষৎ ঘটিল। রাসূলুল্木াহ (সা) তখন মিনায় ছিলেন এবং অন্যান্য লোক ও তাহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন উঠিয়া দাড়়ইইলেন তখন তিনি আদ্দুল্নাহ ইবনে সানাম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আদুল্নাহ ইবনে সালাম নও

কि। আব্দুল্নাহ ইবনে সালাম বলেন, আমি বলিলাম জী হাঁ, তিনি বলিলেন, তুমি নিকটে আস, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলেন, অতঃপর আমি তাঁহার নিকটে পৌঁছালাম তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্মাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে আব্দুল্মাহ! তাওরাতে কি তুমি আমাকে রাসূলুল্নাহ হিসাবে উল্লেখ পাও নাই? তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি আল্মাহর পরিচয় দান করুন। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া রাসৃলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে দঙ্ডায়মান
 বে-নিয়ায। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উহ্হা পড়িয়া खনাইলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল।" অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম মদীনায় রওনা হইয়া গেলেন, এবং ইসলাম গোপন করিলেন। রাসূলুল্নাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলেন, তখন আমি একটি খেজুর গাছের মাথায় খেজুর পাড়িতেছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সংবাদ তনিতে পাইলাম তখন গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, হযরত মূসা (আ)-এর আগমন ঘটিলেও তো তুমি গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িতে না। ব্যাপার কি? তখन আমি বলিলাম, আল্মাহ্র কসম, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর আগমনে হযরত মূসা (আ) ইবনে ইমরান (আ)-এর নবুয়াত ইইতেও অধিক বেশী খুশী হইয়াছি।

## সূরা ইবরাহী\}

মক্কী ৫২ আয়াত, ৭ রুকূ


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

 مِنْ كَنَابٍ

## 


১. অলিফ-লাম-রা এই কিতাব। ইহা তোমার প্রি অবতীর্ণ কর্রিয়াছি यাহাতে पুমি মানব জাত্রিকে তাহাদিগের প্রতিপানকের নির্দেশক্রন্ম বাহির কর্যিয়া জানিতে পার অঞ্ধকার হইতে আলোকে তাহার্র পাথ, তিনি পরা|্রমশানী প্রশংসাई।
২. जাল্লাহ আকাশমডনী ও পৃথিবীতে যাহা কিছू আাে তাহা তাহারই। কঠিন শাস্তির দুর্তোগ কাফিরদদর জন্য।
৩. ঢাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর থ্রধান্য দেয়। মানুষকে নিবৃত্ত করে जাল্লাহর পথ ইইতে এবং আাল্লাহ্র পথ বক্র কর্রিতে চাহে উহারাই তো ঘোর বিল্রিন্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ः সূরাসমূহের প্রারম্ঠে বে সমন্ত গুকাত্ত'আাত হরফ রহিয়াছে উহা সম্পর্কে
 আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছ্ অন্যান্য সমস্ত গ্রন্হসমূহ্রে মধ্যে সর্ব্রেত্তম গ্রন্থ। যাহা সারা জাহানের সর্বোতম রাসৃলেরে প্রতি আল্লাহ ত‘আनা অবতীর্ণ করিয়াহেন।
 প্রতি এইইন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছে বেন आপনি ইহা দ্মার ওমরাহীর অন্ধকারে निমজ্জিত লোকদিগকে আলোর দিকে টানিয়া আনিতে পারেন। যেমন আল্লাহ ত'অালা

 মুমিনদদের বন্ধু যিন্নি তাহাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিক বাহির করেন। আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাওত যাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অক্ধকারসমূঢের
等 আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, ভেন তিনি তোমাদিগকে অধ্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিকে বাহির করেন। হাতে যাহাদের ভাগ্যে হৈেদায়াত নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার নির্দেশেই তিনি তাহাদিগকে সঠिक পথথর দিকে দিক দর্শন করিবেন। প্রতাপশালী•সত্তার পথ্রে দিকে যাহার ইচ্মকে না প্রত্শোধ করা যাঁয় জার না তাহার উপর কেহ বিজয়ী হইতে পারে। তিনিই সকনের উপর বিজয়ী সকन কার্यকলাপপ आদেশ নিষ্ষেেে প্রশংসিত এবং তাহার সকন সংবাদ্দ সত্যবাদী竍 বলিয়াদিন হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকনের প্রতি আল্নাহ রাসূন হিসাব্র প্রেরিত যাহার জন্য আসমান ও यমীনের সাফ্যাজ্য রহিয়াছে।
 কার্ণণ, কিিয়ামতে তাহাদের জন্য কঠ্ঠার শাস্তির বড়ই অনিষ্টি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাদের সশ্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, ভ্যেহেু তাহারা পার্থিন জীবনকে পারল্লৗকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিত এবং পরকানকে বাদ দিয়া কেবল পার্থিব জীবনের জন্য তাহারা কাজ করিত। এবং আখিরাতকে তাহারা তাহাদের পশাতত রাখিয়া দিত।


আল্লাহর রাহ সঠিক সরল इওয়া সত্క্যে তাহারা উহাতে বক্রুত পছ্দ্দ করিত। অথচ, বির্রেধীদদর এই তৎপরত উহার কোন ক্ষত করিতে পারিবে না। তাহারা এই ব্যাপারে মূর্থত ও ভ্রান্তির মধ্যে নিমষ্জিত। অতঃপর এই পরিস্থিতে তাহাদের নিকট হইতে সংণোষলের কোন আশা করা যাইতে পারে না।

8. জামি প্রন্যেক র্যাসূনকেই তাহার স্বজাতির ভামাভাবী করিয়াই পাঠাইয়াছি। তিনি তাহাদিগের নিকট পরিষ্ষারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য जাল্মাহ यাহাকে ইচ্মা
 পরাক্রমশাनী প্রজ্ঞায়।

ঢাফস্গীর ঃ আল্লাহর বান্দাদের সহিত ইহা তঁহার বড়ই অনুগ্থহ বে, তিনি বিভিন্ন কওমের নিকট এমন সকন রাসূन পাঠাইয়াছেন যাঁহারা তাহাদের ভাষায়ই কথা বলিতেন যেন তাহারা তাহাদের মনের ইচ্ম এবং আল্নাহর «ে বাণীসহ তাহাদিগকক প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের কওমকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। বেমন ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ यর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে তিনি বলেন, রাসূলूল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্নাহ ত"আলা প্রত্যেক নবীকেই তাঁহার কওমের ভাষার সহিত প্রেরণ করিয়াছেন $\left.\right|^{\prime}{ }^{5}$ স্পষ্টতাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ কায়েম করিবার পর তিনি यাহাকে ইচ্ম ওমরাহ করেন, আর যাহাকে ইচ্ম তিনি সত্যের প্রতি হেদায়াত দান কর্রে। অস্তিত্ লাভ করে এবং যাহার তিনি ইচ্ম করেন না তাহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে
 ওমরাহ করেন। আর যে হেদায়াত পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে তিনি হেদোয়াত দান করেন। পৃর্ব হইতেই আল্লাহর এই নিয়ম রহিয়াছে বে তিনি প্রত্যেক নবীরেই তিনি তাঁহর উম্মতের ভাষায়ই আল্নাহর বাণী পৌছাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াহে। স্ষীয় ভাষাভাষী ব্যতীত आর কোন কওমের প্রতি কোন নবীকে তিনি প্রেরণ করেন নাই। কিন্ুু হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তাহার ব্যাপক রিসানাতের মাধ্যম্ম সকন মানুষ্ের প্রতি রাসূল কর্রিয় প্রেরণ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীীফে হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, রাসূনুল্লাহ (সা) ইর্রশাদ কর্রিয়াছেন আমাকে পাচটি বিলেষ জিনিস দেওয়া হইয়াছে যাহা অনা কোন নবীকে দান করা হয় নাই। (১) এক মাস দূরত্বের পথথ আমার ভীতি বিস্তার করিয়া আমার সাহাय্য করা হইয়াছে। (২) যমীনকে আমার

সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। (৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হানাল করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারো জন্য হালাল করা হয় নাই। (8) আমাকে শাফাআতের অধিকার দান করা ইইয়াছে। (৫) পৃর্বে কোন নবীকে কেবল তাহার নিজের কওমের নিকট প্রেরণ করা হইত। আর আমাকে সমপ্র মানবকুলের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন সূত্রের আরো অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন
 হির্সা:ব, প্রেরিত হইয়াছি।

##  

৫. মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ কর্যিয়াছিনাম। এবং বলিয়াছিলাম जোমার সম্প্রদায়কে অঞ্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর। এবং উহাদিগকে আল্লাহর দিবসজ্জির মারা উপদেশ দাও। ইহাতে ঢো নিদর্শন রহিহ়াছছ পরম そ४र्यশীী ও পরম কৃত্জ ব্যক্তির জন্য।

ঢাফস্সীর : আল্ধাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাশ্মদ! (সা) মানবকুলের হেদায়াতের জন্য এবং তাহাদিগক্কে অককার হইতে আলোর প্রতি আহ্রান করিবার জন্য বেমন আপনাকে রাসূন হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি অনুরুপভাবে হযরত মূসা (আ)কেও বনী ইসরাঈলের নিকট আমার অনেক নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিনাম। মুজাহিদ (র) বনেন মূসা (আ)-এর নিদর্শন ও মু‘জিযার সoখ্যা ছিলো লোট নয়টি । 4'0 অঞ্ধকার হইতে আালার দিকে টানিয়া আনুন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কন্যাণণর প্রতি ডাকুন ভেন তাহারা ওমরাহির ও বর্বणার অক্ধকার হইতে হেদায়াতের আলো ও ঈমানের জ্যোতির দিকে বাহির হইয়া আসে। ফিরजাউনের অত্যাচার অবিচার ও তাহার কত্য়দ হইতে মুক্ত করিয়া ও তাহাদের শর্রু ইইতে তাহাদিগকে নিষ্ষিত দান করিয়া নদীর মধ্য দিয়া তাহাদের জন্য পথ করিয়া দিয়া মেখ মাनाর সাহায্যে তাহাদের জন্য ছায়া দান করিয়া এবং মান্না ও সানওয়া তাহাদের উপর অবতীর্ণ করিয়া ইश ছাড়া আরো যে অনেক নিয়ামত আল্নাহ ত'আলা তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেথ করিয়া আপনি বনী ইসরাখনকে উপদ্রশ দান করুন। इयরত মুজাহিদ কাতদাহ (র) ও অन্যান্য তাফসীরকার্গণ এই তাফসীর করিয়াছেন। এই সশ্পর্কে একটি মারফূ হাদীসఆ বণিত হইয়াছে। আদ্মুল্মা ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বন (র) তাহার পিতার মুসনাদ গ্রत্থে বর্ণনা কর্রিয়াছেন,

 তাহাদিগকে নসীহত কর্নন। ইবনে জরীর ইবনে আবূ হাতিম (র) মুহাম্যদ ইবন্ন
 বर्षना करियाजেন 1 ফিরাআন্নর হাত হইতে মুক্তি দান এবং তাহারা বে লাঞ্ল্নাজনক শাস্তি ভোগ করিতে
 জন্য অনেক নিদর্শন রহ্ম্যিাহে। যেমন হযরত কাতাদাহ (রা) সেই বান্দা বড় ভাল বে কোন বিপদ̆ পতিত হইয়া ধৈ্ব্যধারণ করে এবং যখন তাহাকে নিয়ামত দান করা হয় তখন শোকর করে। অপর একটি বিய্ধ্ধ হাদীসে রাসূনুল্মাহ (সা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু‘মিনের ব্যাপারটইই বড় আচ্চার্যজনক আল্লাহ ত'আলা তাহার জন্য बে কোন ফয়়সানা করেন উহাতে তাহার জন্য কন্যাণ নিচ্চিত থাকে। यদি কোন কદে পতিত হইয়া সে ¿ধর্ব্যারণ করে তবে তাহার পক্ষে কন্যাণকর আর যদি সুখী হইয়া শোকর করে তরে উহাও তাহার পক্কে কন্লাণকর।

৬. স্মর্ণ কর মূসা ঢাহার সম্প্রদায়কে বালয়াছিিল তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ শ্यরণ কর যখन তিনি তোমাদিগকে রক্ষা কর্রিয়াছিলেন ফির্রআউনী সশ্প্রদায়ের কবল হইতে ঢাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ শাז্তি দিত। তোমাদিতের পুত্রগণকে यবाহ কর্রিত ও তোমাদিগের্র নার্রীগণকে জীবিত র্রাখ্ত এবং ইহাত ছিন তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্巾 হইতে এক মহাপর্রীকা
१. স্মরণ কর তোমাদের পতিপালক ঘোষণা করেন তোমরা কৃতজ্ঞ হইনে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আামার শাস্তি হইবে কঠোর।

কাशीर-५2-(c)
৮. মূসা বলিয়াছিল তোমরা এবং পৃথিবীর সকনেই यদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসাহ।

তাফসীর ঃ আল্नाহ ত'আআनা হযরত মূসা (আ)-এর সেই সময় সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন, যখন তিনি তাঁহার কওমকে আল্নাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহ ম্মরণ করাইয়া উপদদশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ ত'অানা তাহাদিগকে ফিরজাউনের বংশষর ইইতে এবং তাহাদের শাস্তি হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছিল এবং কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিত। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘আআলা তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছছিেেন, নিঃসन্nেহে ইহ আল্লাহর অতি বড় নিয়ামত। হযরুত মূসা (আ) এই সমস্ত নিয়ামত উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসीহত করিতেন। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি বড় পরীক্ষ রঁহিয়াছে। এবং তোমরা উহার শোকর আদায় করিতে অক্ষম। কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীর করেন, ফিরআআটনের বংশষর তোমাদের সহিত বে আচারণ করিত উহাতে তোমাদের জন্য বড় পরীীক্গ রহিয়াছে। এখানে উতয় তাফসীর-ই উদ্দেশ্য হইইতে পারে।


 ওয়াদা সম্পর্কে ঢোমাদিগকে অবগত কর্রিয়াছেন ও জানাইয়াছেন। এখানে আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে বে, যখন তোমাদের প্রতিপালক তাহার ইয়্যত ও প্রতাপের

 ‘অবশ্যু তাহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত নবী পাঠাইতে थাকিবেন।
 निয়ামত্ত বৃদ্ধি করিয়া দিব।
 উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে ও না শোকরীর কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। হাদীস শরীীফে বর্ণিত বান্দার গুনাহর কারণে তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করা হয়। মুসনাদ গ্্থ বর্ণিত একদা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট দিয়া একজন ভিক্ষুক অতিক্রম করিল তিনি তাহাকে একটি খেজুর দান করিলেন কিন্ুু সে উহাতে অসত্ঠুষ হইন এবং উহা গ্রহণ করিল না অতঃপর অপর একজন ভিক্কুক তাঁার নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিলে

তিনি তাহাকেও একটি থেজুর দান করিলেন, সে উহা গ্গণ করিয়া খুশিতে বলিল, ইহা রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর দান। অতঃপর রাসূলুল্মাই (সা) অাহাকে চল্লিশ দিরহাম দেওয়ার জন্য হকুম করিলেন।।

ইমাম আহমদ (র)....इयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট এক্দা একজন ভিক্ষুক অসিন অতঃপর তিনি তাহাকে একটি থেজুর দিতে আদেশ করিলেন কিঙু সে তাহা গ্রহণ করিল না। রাবী বলেন, অতঃপর অপর একজন ভিজ্মুক তাহার নিকট আসিলে তাহাকে তিনি একটি থেজুর দিতে হকুম করিলেন তখন সে বলিল। সোবহানাল্নাহ! রাসূলূন্নাহ (সা)-এর পফ্ম হইতে ইश একটি দান! তখন তিনি একটি বাদীকে বলিলেন, "তুমি উল্মে সানমার নিকট গিয়া তাহার নিকট বে চল্লিশ দিরহাম রহিয়াছে উহা তাহাকে দান কর। হাদীসটি e্g ইমাম आহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীলের রাবী উমারাহ ইব্ন যা-यানকে ইমাম ইবনে হাক্মান, ইমাম আহমদ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (র) নির্তরবোগ্য বলিয়া উল্নেখ করিয়াছ্নে। ইবনে মায়ীন (র) বনেন, লোকটি সালেছ ও সৎ। আবৃ যুরআহ বনেন, তাহার বর্ণনায় ক্ষতির কিছু নাই। আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস লেখা यাইতে পারে। কিন্তু দनীল হিসাবে পেশশ করা যায় না। ইমাম বুখারী (র) বলেন,
 হইতে ইহাও বর্ণিত বে, তিনি অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, তিনি এমন ঞ্রুত্মপপর্ণ রাবী নহেন। দারে কুতনী (র) তাহাকে দুর্বন রাবী বनিয়া উল্নেখ করিয়াছছন। ইবনে আবূ আদী বলেন, তাহাতে কোন দোষ নাই।
烈 ইইতে বে-নিয়ায, তিনিি প্রশংসিত। यদিও কেহ তাহার না শোকরী কর্রুক না কেন।
 কর তবে তাহাতে তাহার কোন ফ্মতি নাই তিনি তোমদের শোকর হইতে বে-নিয়াय।重 কর্রিন ও বিমুখ হইন, আর আল্লাহ ত'আলা বে-নিয়ায ও প্রশংসিত। সহীহ মুসলিম xরীীফে হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলূম্মাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি আল্নাহ ত‘‘আলা হইতে বর্ণনা করেন, হে আমার বান্দাগণ! यদি তোমাদের आদী-অন্ত মানব-দানব সকনেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ন পরহেেগার ব্যক্তির ন্যায় অন্তরবিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই বৃদ্ধি করিবে না। হে আমার বান্দাগণ! यদি তোমাদের আদী-অন্ত মানব-দানব সকনেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় অন্তর বিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই হ্রাস করিতে পারে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত তোমাদের মানব-দানব সকনেই এক বিশাল সমতল ভূমিতে একত্রিত হয়ে আমার নিকট তাহাদের আরাধনা পেশ করে অতঃপর আমি তাহাদের প্রত্যেকেই তাহাদের মনোবাঞ্ঞ্না পূর্ণ করিয়া দেই, তবে উহা আমার সাম্রাজ্য হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক কম করিত না কোন সমুদ্র হইতে একটি সুঁচ কম করে।

আল্নাহ পরিত্র তিনি বে-নিয়ায ও প্রশংসিত।

৯. তোমাদিগের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নূহের সম্প্রদায়ের আদের ও সামূদের এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের? উহাদিগের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। উহ্হাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহ্হাদিগের রাসূল আসিয়াছিল উহারা উহাদিগের হাত উহাদিগের মুখে স্থাপন করিত এবং বলিত যাহাসহ তোমরা প্রেরীত হইয়াছ তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি তোমরা তাহাদিগকে আহবান করিতেছ।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, ইহা হযরত মূসা (আ)-এর কওমের জন্য তাহার অবশিষ্ট উপদেশ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্ধাহ যে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) সে শাস্তির উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) যাহা বলিয়াছ্নে উহা সমালোচনার ঊধ্ধ্বে নহে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় মৃসা (আ)-এর নসীহত পূর্বেই শেষ হইয়াছে। এখন হইতে আল্নাহ তা‘আলা এই উম্মতকে নতুনভাবে সম্বোধন করিয়াছেন। এই কথাও বলা হইয়াছে বে, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে। यদি ইহা হযরত মূসা (আ)-এর নসীহত হইত তবে অবশ্যই উভয় ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইত। সারকথা হইল, আল্মাহ তা‘আলা হযরত নূহ (আ)-এর কওম, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা এবং পূর্ববর্তী আরো অনেক জাতির

ঘটনার কथা উল্নেখ করিয়াছেন যাহারা রাসুলগণক্ক অমান্য কর্রিয়াছিন যাহাদের সংখ্যা
 দনীল-প্রমাণ ও মুজিযাসহ আগমন করিয়াছিলেন। ইবনে ইস্হাক (র) আমর ইবনে মায়মূন হইতে তিনি আদ্দুল্লা (রা) হইতে ? যাহরা বংশ পরিচ্য় দান কর্রিয়া থাকেন তাহারা ভুল বলেন, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর বলেন, মু"জাদ ইবনে আদনান এর পরে বংশ পরিচয় দান করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে आমরা পাই নাই। সম্পর্কে তাফসীরকারগণ মত বিরোধ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তাহারা নবীগণকে উপদেশ দান হইতে নীরূ করিবার জন্য তাহারা নবীগণণর মুথ্থের প্রতি ইশারা করিত। কেহ কেহ বলেন, কাফিররা নবীগণকক মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিজেরাই নিজেদের মুখ্রের উপর হাত রাথিত। কেহ কেহ বলেন আায়াতের অর্থ হইল কাফিররা নবীগণণর জওয়াবদান হইতে অক্ষম হইয়া মুথে হাত রাখিয়া চূপ করিয়া থাকিত। হযরত মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন ক’ব ও কাতাদাহ (র) বনেন আয়াতের অর্থ হইল কাফিরররা রাসূনগণক্কে অমান্য করিয়া স্বীয় মুখ দারা তাহাদের বক্ত্ব্বকে রদ করিয়া मिত। ইবন্ন জর্রীর (র) বনেন, আয়াতের মৃ্যে '
 ,


উক্ত কাব্যাণশে পরবর্তী বাক্যাি দ্যারা উহার তাফসীর মুজাহিদের কথারই সমর্থন করে।

 م তাহাদের আলুল কাট্তি। -'বা (র)....আাদ্দুল্নাহ (র) হইতেও অনুส্রপ তাফস্সীর করিয়াছেন। আদ্দুর রহহান ইবনে যায়েদ ইবনে আসৃনাম (র) ও এই তাফসীর পছ্দ্দ

 করিয়াছেন। আওষী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যখন কাফিররা আল্নাহর বাণী শ্রবণ করিত, তখন তাহারা আণ্ার্যা|্িিত হইত এবং মুঁে

হাত দিয়া ফিনিয়া যাইত। आর তহারা বনিত, "অবশ্যই আমরা সেই বস্তুক্কে অস্বীকার করি যাহাসহ তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছ্র। তাহারা বনিত, যাহা লইয়া তোমরা আগমন করিয়াছ আমরা তাহা বিশ্বাস কর্রি না। आমাদের অন্তরে এই সশ্পর্কে বড় সन्দেহ রহিহ়াহ্:

## 


 oبُِّطْنِ مُّبْيُنِّ
(II)



##  ó

১০. উহাদিতের রাসূলগণ বলিয়াছিল, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে यিনি আকাশমড্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে আহ্নান করেন তোমাদিগের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং নির্দিষ কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য। উহারা বনিত তোমরা তো আমাদিগেরই মত মানুষ। অমাদিগ্গের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগের ইবাদত করিত তোমরা তাহাদিগের ইবাদত হইঢে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ। অতএব তোমরা আমাদিগের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।
১১. উহাদিগের রাসূলগণ উহাদিগকে বলিত সত্য বটে আমরা তোমাদিগের মত মানুষই বটে কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদিপের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদিগের কাজ নহে। মু‘মিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ডর করা উচিত।
১২. আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিব না কেন? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ আমরা অবশ্যই তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিব এবং নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।

তাফসীর : ঊপর্রেক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ত'আলা কাফির এবং রাসূলগণণর মধ্যে বে বির্রোধ ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছছেন। তাহাদের রাসৃনগণ যখন কেবল মাত্র আল্মাহ ত‘আনারা ইবাদত করিবার জন্য তাহাদিগকে সম্বোধন কর্নিয়া বলিয়াছিলেন
 স্বীকৃতি বিদ্যমান। ফিৎরাতে সাनীমাহ ও সুষ্ঠুఱ্ঞান তাহার অস্তিত্তকে স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন সময়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় সুতরাং আল্লাহর অত্তিত্নের দনীল প্রমাণের প্রতি চিত্তা-ভাবনার প্রত্যোজন হয়। এই কারণেই রাসূনগণ তাহাদিগকে
 আল্লাহ ত'অানা হইলেন তিনি যিনি আসমানসমূহ ও यমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আসমান ও যমীনে সৃষ্ট বস্তু এবং উহা আদীকান হইতে অবিদ্যমান ছিননা বরংং পরবর্তীকানে সৃষ্টি করা হইয়াছে অতএব উহার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। আর তিনিই হইলেন আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই
 একটি অর্থ ইহও হইতে পারে, আল্লাহর উপাস্য হওয়া সম্পর্কে এবং কেবল মাত্র তিনিই ঊপাস্য ইওয়ার ব্যেগ্য ইহা সস্পর্কে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনিই সকলেই সৃষ্টিকর্তা অতএব কেবন তিনিই উপাস্য হওয়ার ব্যো্য।

অধিকাংশ লোক আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্ত হিসাবে স্বীকার করে কিতু অন্যান্য এমন কিছু ব্ত্কুকেও পৃজা কর্রে যাহাদের সপ্পক্কে তাহারা ধারণা করে বে, তাহারা তাহাদের উপকার করিতে.পারে কিংবা আল্লাহর নৈকট্যলাভে তাহাদের সাহাय্য করিতে পারে।
 আল্লাহ ত‘আলা যেন তোমাদিগক্কে পরকানে তোমাদের ওনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এই জन্যই তিনি তোমাদিগকে আহান করিতেছেন


 তোমরা তোমাদের প্রতিপানকের নিকট ক্ষমা্রার্থনা কর অতঃপর তোমরা তাহার নিকট তওবা কর তবে তিনি তোমাদিগকে একটি নির্দিষ্ঠ কান পর্যন্ত উত্তম দ্রব্য দান করিবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে তাহার মর্যাদা দান করিবেন (হ্রদ-৩)। অতঃপর রাসূনগণের উম্মতরা প্রথম বক্তব্যটি মানিয়া লইয়া তাহাদের রিসানাত সম্পর্কে আপক্তি
 কেবন তোমদের কর্থাই উপর ব্বিশ্ধাস কর্রিয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব কি কর্রিয়া। जথচ তোমাদের পক্ষ হইতে আমরা কোন মু‘জিया দেথিতে পারি নাই। نَ ${ }^{\wedge}{ }^{2}$
 তোমাদের মত মানুষ
准 आমাদের নাই এবং তিনি আর্মাদের প্রার্থনা র্রহণ করিয়া উহার নির্দেশ থ্রদান করেন তবেই উश্গ সষ্ঠন।

 আল্মাহর উপর ভর্না করিতে আমাদের বাধা র্小াথায়। অথচ তিনি আমাদিগকে সঠিক
 जন্যায় কথা ও কাজের মাধ্যমে বে যাতনা দিত্ছে তাহার উপর আমরা অবশ্যই
 ভরসাকারীদের ভরসা কন্রা ¡চিe:

##  



$$
\begin{aligned}
& \text { (IV) } \\
& \text { o هِ هُوَبِّهِيّتٍ }
\end{aligned}
$$

১৩. কাফিন্রগণ উহাদিণের র্যাসৃলগcককে বনিয়াছিন, आমরা তোমাদিগকে আমাদের্র দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্̨ত করিব অথবা তোমাদিগকে আমাদিগের্র ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অততঃপর রাসূলগণকে ঢাহাদিপের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করিলেন। যাनिমদিগকক আমি অবশাই বিনাশ করিব।
28. উহাদিগের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত কর্বিবই ইহা
 আমার শাঠ্তির।
১৫. উহারা বিজয় কামনা কর্রিन এবং প্রত্যেক উদ্যত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ इইब।
১৬. উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণাম্ম জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে भান কজ্যানো হইবে গলিত পুঁজ।
১৭. যাহা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ কর্木া খ্রায় অসষ্ট হইইয়া পড়িবে। সবদিক হইতে তাহার নিকট জসিবে মৃহ্যু যন্রণা কিত্তু তাহার মৃহ্য घটিবে না এবং সে কঠ্ঠার শাষ্তি তোগ কর্রিত্ই थাকিবে।

ঢাফ্সীর ঃ ঊপরোত্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কাফিন্ররা তাহাদের রাসূনগণকক দেশ হইতে বাহির কর্রিয়া দেওয়ার বে ধমক দিয়াছিন আল্লাহ ত'জানা তাহার উল্নেখ কর্রিয়াছেন, ভেমন হযরত ঔ আইব (আ) ધর কওম তাঁহাকে বলিয়াছিন准 जবশ্যই তোমাকে এবং যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনবসতি হইতে বাহির করিয়া দিব"। অনুর্রপভাবে হযরতত নূত (আ)-এর কওম তাহाকে বলिয়াহিন তোমাদের জনপদ হইতে বাহির কর্রিয়া দাও" কুরাইশ যুশরিকদদের সশ্পর্কে সং্বাদ

 পতন্নে দিতে ઠেলিয়া দিতে চাইয়াছিল যেন আপনাকে তাহারা সেখান ইইতে বহিষ্কর করিতে পারে তখন আাপার পিছনে অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আার কেহ থাকিত না।

 আর্পনার সহিত ফেরেববাজী করিতেছিন, आপনাকে কয়েদ করিবার জন্য কিংব’ আপনাকে হত্য করিবার জন্য কিংবা আপনাকে দেশ হইতে বহিক্কার করিবার জন্য। তাহারা ফেরেববাজী করিতেছিন এবং আল্মাহও তাহাদিগকে পাকড়াও কর্রিবার জন্য কৌশল করিতেছিলেন" অতএব আল্লাহ ত‘আলা ঢাহার রাসূল (সা)-কে সাহায্য করিলেন এবং তাহাকে বিজয়ী করিলেন এবং পবির্র মক্কা ইইতে ঢাঁাহকে বাহির

काशीर-५० - (C)

করিবার পর মদীনায় তাঁহার অন্কে সাহাय্যকারী এবং তাহার রাহে জিহাদ করিবার জন্য বহু সৈনা সামন্ত তৈয়ার কর্যিয়া দিলেন। এবং ক্রমশ তাঁাকে উন্নতি দান করিতে नাগিলেন এমনকি বে মক্小া শরীফ হইতে মুশরিকরা তাহাকে বহিষ্কর কর্রিয়া দিয়াছিন সেখানে তাঁহাকে বিজয়ী করিলেন ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর শশ্রূদের সকন পরিকল্পনা भুলিস্যাত কর্রিয়া দিলেন । ফলে দলে দলে লোক আল্লাহর মীনে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং অতি অল্প কালেই পৃথিবীর সকল দ্বীনের উপর তাহার কালেমা ও দ্মীন বিজয়ী

 তাহাদের নিকট ওইী প্রেরণ করিনেন, আমরা অবশ্যই তাহাদের পরে তোমাদিগকে य
 প্রেরিত বান্দাদের আমার ফ্য়সানার পূর্টেই সিদ্ধান্ত হইইয়া রহিয়াছে ভে তাহারা সাহায্য প্রাষ্ত হইবেন। এবং আমার সৈন্যগণই বিজয়ী ইইবেন (সাফ্যাত-১৭১-১৭২)। আল্ধাহ ত'অাना आরো ইরশাদ কর্রিয়াছে।
 বিজয়ী হইব। আল্লাহ ত'আাना পরম শক্তিশানী ও সম্মানের অধিকারী।" আরো ইরশাদ शইয়াছে । याবৃর গন্থেও লিপিবদ্ধ কর্রিয়াছি বে যমীন্নের উপর আমার নেক বান্দাগণই কর্তৃত্ লাভ

 "তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং 乙্ধ্ব্যারণ কর; যমীন আল্gাহর; তাহার বাদ্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ম তিনি উহার ওয়ারিশ করিয়া দেন। অার ఆভ পরিণাম মুত্তাকীদের জনাই নির্দিষ"। তিনি আরো বলিয়াছেন :



"यমীনের দুর্বল লোকদিগক্ক আমি মাশরিক ও মাগরিরেরে অধিকারী কর্রিয়াছি বেখানে আমি বরকত দান করিয়াছি অার বনী ইসরাঈনের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি আমার উত্তম ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে জার ফিরাউন ও তাহার কওমকে এবং তাহাদের
 অর্থাৎ এই ওয়াদা হইল তাহার জন্য যে কি’য়ামতের দিনে আমার সশ্মুর্খে দন্ডায়মান হইবার ভয় করে এবং আমার শাস্তি ও আযাবকে ভয় করে। যেমন তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন অহংকার করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় দোযথই তাহার আশ্রয়স্থল। ইরশাদ रইয়াছে দন্ডায়মান হইইবার ভয় করে তাহার জন্য দুইটি বাগান রহিয়াছে। অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের কওমের উপর বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হযরত আদ্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাসূলগণের কওম বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহাय্য প্রার্থনা করিয়াছিল। যেমন

 হইতে অবর্তীর হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন অতি কঠিন শাশ্তি দান করুন। এখানে এই সম্ভার্নাও আছে যে এক দিকে কাফিররা এর্রপ বলিতেছিন অপরদিকে রাসূলগণও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন—বেমন বদর যুদ্ধের দিনে কাফিররা আল্লাহর নিকট বিজয়ের প্রার্থনা করিতেছিল অপরদিকে রাসূলুল্মাহ (সা)ও বিজয় এবং সাহাব্যের জন্য আল্লাহর নিকট

 তোমাদের নিকট তাহা সমাগত হইয়াছে। यদি এখনো তোমরা বিরত থাক তবে উহা
 হক ও সত্যের প্রতি শক্রংত পোষণকারী বঞ্চিত। যেমন আল্লাহ তা আলা অন্যত্র ইরশাদ करिয়াছেন ${ }_{6}{ }^{\circ}$
 জাহান্নামে নিক্ষেপ কর যে ভাল ও কল্যাণকর কাজ হইতে নিষেধ করে, সীমা অতিক্রম করে সন্দেহ পোষণ করে, যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে, অতএব তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর (ক্ধাফ-২৪-২৬)। হাদীস শরীফে বর্ণিত, কিয়ামতের দিনে জাহান্নামকে আনা হইবে অতঃপর সে সমস্ত মখলূককে জানাইয়া দিবে, "আমাকে প্রত্যেক অহংকারী ও হটকারী ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে।" যখন সকল নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ও ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা


 একজন যালেম বাদশাई ছিন বে জোরপূর্বক সকন নৌকা অধিকার করিত। হযরত
 সস্যুথে জাহান্নাম থাকিবে লে জাহন্নাম তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য প্রতিক্ষায় থাকিবে। সেখানে সে চিরদিন অবস্থান করিবে। কিয়ামত পর্য্ত তাহাকে সেই জাহান্নামের স্মুধেই পেশ কর্রা হইবে অবশেষে উহাই তাহার ঠিকানা হইবে।
 "পানি পাঁন কর্রিতে দেওয়া ইইবে (লোয়াদ-৫৭)। একটি অত্যत্ত উতত্ত ও অপরটি

 রক্ত মিশ্রিত বস্থু । কাত্তাদাহ (র) বলেন যখমীী মাংস ও চামড়া হইতে বে পানি নির্গত
 বে রক্ত মিশ্রিম পঁজ বাহির হইবে উহাকে আসমা বিনতত ইয়াবীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি জিঞ্ঞাসা কর়লাম
 নির্গত পুঁজ ও রক্ত। ইমাম জহমদ (রা) বলেন, आनী ইবনে ইসহাক আমাঢ্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন....আাবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত বে নবী কর্রীম (সা)
 দোযখবার্গীর নিকট পেশ্ করা হইলে তাহার অত্যধিক কষ হইবে যখন তাহার আর্রো নিকটে পেশ করা হইবে তখন উহা তাহার মুথের চামড়া জ্বালাইয়া দিবে এবং তাহার মাথার চামড়া খুলিয়া পড়িবে। সে উহা পান করিলেে তাহার সমস্ত নাড়ী ভুঁড়ী টুকরা ইুকরা হইয়য়া যাইবে এবং মলদ্দার দ্মারা বাহির হইবে। আল্লাহ ত'অনা ইরশাদ করেন
 হইবে অতঃপ্র উহা তাহাদের নাড়ী-ভুঁড়িসমূহ টুকরা টুকর্রা করিয়া שেলিবে। ’?
 ফরিয়াদ করে তবে গলিত তামার ন্যায় পানি দ্বারা তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা ইইবে যাহা তাহাদের মুখমড্ডল জ্বানাইয়া ফ্োলিবে। হযরত ইবনে জরীর (র) আদ্ুুন্মাহ ইবনে মুবারক (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র)

বাকীয়াহ ইবনে ওয়ালিদ সূত্রে সাফওয়ান ইবনে আমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
. এক ঢোক করিয়া গিলিতে থাকিবে। কিন্ঠু উহা মুত্ে দিতেই একজন ফিরিশ্ত্ত লোহার

 অর্থাৎ উহার স্বাদ ও গন্ধ খারাপ হওয়ার কারণে এবং অত্যধিক উতণ্ত অথবা অত্যধিক

 অঅ-প্রত্গ ব্যথীত ও দুঃখিত হইবে। উমর ইবনে মায়মূন (র) বলেন, তাহার সমস্ত হাড় রগ ও সমন্ত অগ-প্রতঞ্গে জোড়াসমূহ ব্যথিত হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন তাহার চूলের গোড়াও ব্যথিত হইবে। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন, শরীীরের সমস্ত
 প্রসংগে বনেন, তাহার সম্মুখ দিয়ে ঢাহার পশালভাগ দিয়ে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে অন্য এক রেওয়াত্য়ে বর্ণিত তাহার ডান দিক হইতে, তাহার বাম দিক ইইতে তাহার উপর হইতে ও নীচ হইতে মৃত্যু আসিবে এবং তাহার সমশ্ত অগ-প্রত্গ অসহনীয় यব্রণণা তোগ করিতে थাকিবে। যাহ্হাক (র) হযরতত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্gাহ তাআলা তাহাকে নানা প্রকার শাঙ্তি দিতে थাকিবেন কিতু यদি সেখানে মৃত্য হইত তবে উহার এক শাস্তিই তাহার মৃত্যুর জন্য
位 হইরে না বে তাহাদের মৃহ্যু আসিতে পারে আার তাহাদের শাস্তিও সহজ করা হইবে না। হযরত ইবন্ন আাব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের উল্mশ্য ইইন, সমत্ত দোযথীকে বে সমন্ত শাস্তি দান করা হইবে মৃত্যুর ফ্যসসানা ইইলে তাহার একটি শান্তিই মৃত্যুর জন্য यথেষ্ট কিন্ুু তাহার মৃত্যু হইবে না বরং চিরদিন সে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই
 সর্বদিক ইইতে তাহার নিকট মৃহ্যু আসিবে অথচ, তাহার মৃত্যু হইবে না।我 यন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে বেমন আল্নাহ যাক্কম গাছ সম্পক্কে ইরশাদ করিয়াছেনঃ


অর্থাৎ— यাক্কূম জাহান্নামের মূল হইতে বাহির হয় তাহা যেন শয়ততনের মাথা তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহা দ্বারা পেট পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহারা ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি পান করিবে অবশেষে দোযখের আগুনের মষ্যে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে। আল্লাহ তা‘আলা এই সংবাদই প্রদান করিয়াছেন যে জাহান্নামীরা কখনো যাক্কৃম ফল খাইবে কখনো ফুটন্ত পানি পান করিবে, কখনো তাহাদিগকে দোযখের আগুনের মধ্যে প্রজ্লিত করা হইবে। আল্লাহ ইহা ইইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


এই হইল সেই জাহান্নাম অপরাধীরা ইহাকে অস্বীকার করিত। জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মধ্যে তাহারা ঘুরিতে থাকিবে (রহমান-৪৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন :


যাক্কূম্ গাছ গুনাহগারদের খাদ্য যাহা গলিত তামার ন্যায় উহা পেটের মধ্যে গিয়া গরম পানির ন্যায় উৎলাইতে থাকিবে তাহার সম্পর্কে বলা ইইবে, উহাকে পাকড়াও কর এবং জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। তাহাকে আরো বলা হইবে, তুমি উহার স্বাদ গ্রহণ কর তুমি তো তোমার ধারণায় বড় প্রতাপের অধিকারী ও কৌশলী ছিলে। ইহাই হইল সেই শাস্তি যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

لاَبَارِبِّ وَّ لَا كَرِيمَ

বাম হাতে আমল নামা ধারণকারী ব্যক্তিরা কতই না খারাপ বাম তহাতে আমল নামাধারী ব্যক্তিরা। অর্থাৎ তাহারা আগুন ও উত্তণ্ত পানির মধ্যে অবস্থান করিবে এবং ধোঁয়ার ছায়ায় বসবাস করিবে যাহা না শীতন হইইবে আর না আরামদায়ক।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :


অহংকারীদের জন্য অত্যন্ত খার্বাপ ঠিকানা ज়র্থাৎ জাহান্নাম যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে উহা হইল অত্যন্ত জঘন্য আশ্রয়স্থল। এই বিপদের সহিত তাহাদিগকে আরো বলা হইবে তোমরা ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক অর্থাৎ গরম পানি পুঁজ এবং এই ধরনের অন্যান্য আরো শাস্তি ভোগ করিতে থাক। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা তাহাদের উপর নানা প্রকার শাস্তি ইইবে বলিয়া বুঝা যায়।

 الضَّلُُلُ البَجِيْيُ
১৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের উপমা তাহাদিগের কর্মসমূহ ভষ্ম সদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের প্রচড্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছূই তাহারা তাহাদিগের কাজে লাগাইতে পারে না। ইহাতে ঘোর বিভ্রান্তি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্মাহ তা'আলা সেই সকল কাফিরদের উপমা পেশ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করে এবং রাসূলগণকে অমান্য করে এবং দুর্বল ভিত্তির উপর তাহাদের আমলসমূহের সৌধ রচনা করে ফলে কঠিন প্রয়োজনের সময়ে উহা ভাংগিয়া পড়িয়াছে এবং উহার ফল হইতে ঢাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। আল্মাহ তাআলা ইরশাদ করেন অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে যখন কাফিররা ঢাহাদের আমলের সওয়াব ও প্রতিদান চাহিবে তখন তাহারা উহার প্রতিদান হইতে ঠিক তদ্র্রপ বঞ্চিত হইবে যেমন প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ছাই উড়িয়া যায় এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অনুরূপভাবে বে দুর্বল ভিত্তির উপর তাহারা তাহাদের আমলের সৌধ গড়িয়াছিন উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে এবং তাহারা উহার কোন সুফল ভোগ করিতে পারিবে না। যেমন আল্নাহ তাআলা অন্যত্র
 "আমি তাহাদের আমলসমূহকে ধুলি কণার ন্যায় বিফল করিয়া দিয়াছি।" আরো ইরশাদ হইয়াছだ

 অন্নিকুন্ডলির ন্যায় যাহা কোন যালেম কওমের ক্ষেতে প্পীছাইয়া উহাকে বিলুভ করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তাহাদের ঊপর কোন যুনুম করেন নাই তাহারাই তাহাদের সত্তার উপর যুनूম করিয়াছ্। আল্লাহ আরো ইরশাদ কর্রিয়াছেন,



হে ঈমানদারগণ। তোমর্যা খোটা দিয়া ও কষ্ঠ দিয়া তোমাদের সদকাসমূহকে নষ্ঠ করিও না বেমন কেহ রিয়া ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে অথচ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাঁখ না তাহার উপমা হইল সেই পাথরের ন্যায় যাহার উপর কিছू মাটি রহিয়াছে কিন্ম বৃষ্টির পানিতে উহা ধুইয়া ফেলিয়াছে ফরে উহা সম্শুর্ণ পরিষ্কা হইয়া গিয়াছে। ঢাহারা যাহা কিছू উপার্জন কর্রিয়াছে উহার লাভ করিতে তাंহারা সক্ষম হইবে না। আল্লাহ ত'আানা কাফ্রি সস্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন
 ব্যতীত তাহাদের প্রচেষ্ঠা ও" 'ার্যাবनীর লৌধ নির্মাণ করা ফনে যখন তাহাদের কার্যাবলীর বিনিময় নাভের প্রতি সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন তাহা ইইতে বঞ্চিত হওয়া ইহাই হইল চরম ও্যরাशী।

## 

১৯. पুমি কি নক্ষ্য কর না বে জাল্লাহ আকাশ মভনী ও शৃথিবী যथাবিধি সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। তিনি ইচ্ম করিলে তোমাদিগের অত্তিত্ব বিলোপ কর্রিতে পার্রেন অবং এক নৃতন সৃষ্টি অঠ্তিত্তে আনিতে পারে।
২০. এবং ইহা আল্লাহর জন্য আদ্দে কঠিন নহে।

তাফসীী : উপরোক্ত আয়াত দ্যারা আল্ধাহ তা‘আলা বে কিয়ামতের দিনে সকল মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম সে সস্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন কারণ, তিনিই মানুষ অপেক্ষা অনেক প্রকাঔ মাখলূখ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি এই

সুউচ্চ সুপ্রশ্স ও বিশাল আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চলমান ও স্থির সর্বপ্পকার নকৃষ্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছছন যিনি অন্যান্য নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করিয়াছছন আর এই বিশাল यমীনকে যিনি সৃষ্টি করিয়া উহাকে সুবিক্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জল-স্থন পাহাড়-পর্বত মরুতূমি বিশান ময়দান ও সাগর মহাসাগর সৃষ্টি কর্রিয়াছেন গাছপালা ও বিভ্নিন্নক্রকার জীব-জন্ঠু নানা রংণগ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি कি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সक্ষম নহেন। অনাত্র জাল্gাহ তাজালা ইর্রশাদ করিয়াছেন :


 করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্বান্ত হন নাই। তিনি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই সক্ষম নিঃসন্দেরে তিনি সমস্ঠ বস্বুর উপর ফ্ষমতাবান (আালক্ৰাফ-৩৩)।

আল্নাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ






মানুষ কি দেথিতে পাইতেছেনা বে আমি তাহাকে এক ফোঁটা পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে ঝগড়াকারী সাজিয়া বসিয়াছে। আর সে আমার জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছে এবং সে নিজের সাষ্টির কথা ডুলিয়া বসিয়াছে। সে বলে, হাড়ুণলো যখন পচিয়া যাইবে তখন উহা কে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন, যিনি উशা প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন এবং তিনি যাবতীয় সৃষ্টি সশ্পর্কে পরিষ্ঞাত। यিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আাখন সৃষ্টি করিয়াছে এবং অকম্মাৎ তোমরা তাহা হইতে আఆুন সপ্রহ কর্রিয়া থাক। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদদর ন্যায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যু তিনিই বড় সৃষ্টিকর্তা এবং বড়ই পরিষ্ঞাত। যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ম করেন, তখন তাহার निর্দেশ হইতেছে বে, হইয়া যা, অতঃপর তাহা হইয়া যায়। সুতরাং সে মহা সত্তা বড় পবিত্র যাহার ইখাতিয়ারে যাবতীয় জিনিসের কর্ত্ণত্g রহিয়াছ্ এবং ঢাঁহারই দরবারে তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্ত্ত করিতে হইবে (ইয়াসিন-৭৭-৮৩)।

কাঘীর-৬৪-(c)
 নिর্দেশ পালन না কর তবে আা্्াा ই ইচ্ম কর্রিলে তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া অন্য কোন জাত্কে সৃষ্টি করুিতে পারেন যাহার্যা তোমাদের ন্যায় হইবে না আর ইহা আল্লাহর জন্য কঠিন নহে, जার অসষ্ববও নহে রবং ইহা ঢাহার পক্ষে সহজ। শেমন তিনি ইরশাদ করিয়া|্েন আল্লাহর নির্দেশ পাননে বিমুখ হও তবে তিনি তোমাদের পরিবর্ত্ অন্য জাতিকে সৃষ্টি কর্রিবেন অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না।" তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন

 यাইবে তবে আল্নাহ ত'অানা এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্নাহ ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্ধাহকে ভালবাসিবে। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন
 তেমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্যলোক সৃষ্টি করিবেন আল্লাহ ত‘আলা ইহার উপর ক্ষমতাবান।

## 



২১. সকনে जাল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেই। यাহারা অহংকার করিত তখন দুর্বपनরা ঢাহাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদিতের অনূসারী ছিলাম এখন তোমরা জাল্লাহর্র শাশ্তি হইতে আমাদিগকে কিছू মাত্র রক্ষা কর্রিতে পার্রিতে ? উহারা বলিবে জাল্লাহ ত‘অালা আসাদিগকে সৎপথথ পরিচালিত কর্রিনে আামরাও তোমদিগকে সৎপথে পরিচানিত করিতাম। এগানে আামাদিগের জন্য ধৈর্यদ্যুত

 এক বিশ্বাস সমতন ভুমিতে মহান প্রতাপশানী आল্লাহর সমুৰ্েে একত্রিত হইয়া
 লোকেরা তাহাদের নেতাদিগকে যাহারারা অহংকার কর্রিয়া অাল্লাহর ইবাদত হইতে এবং রাসূলগণণে आনুসরণ করিতে বিরত রহিয়াছে বনিবে তোমাদের অধীনস্থ ছিলাম তোমরা বে নির্দেশ করিতে আমরা তাহাই পালন করিতাম
 ওয়াদা করিয়ার্ছিনে আর্জ তোমাদূর সেই ওয়াদা অনুসারে আল্নাহর আযাব হইতে কিছ্র আयाব कি দূর করিয়া দিবে? তখন লেই নেতারা বলিবে आল্নাহ ত‘আলা আমাদিগকক সঠিক পথথ পরিচালিত কর্রিতেন তবে আমরাও তোমাদিগকে সঠিক পথথর দিশা দিতে পারিতাম কিস্হু আমাদের ও তোমাদের ভাগ্যে

 নিক্ষিষ্ঠ হইয়াছি, আমরা চাই অস্থির হইয়া পড়ি কিংবা 乙ধর্ধ্র্যারণ করি উতয়িিই আমাদের পক্ষে সমান ইহা হইতে মুক্তি পাইবার কোনই উপায় নাই।

आদ্দুর রহমান ইবন্ন যাক্যেদ ইবন্ন আসলাম (র) বলেন, দোযখবাসীয়া পরুপ্পরে বनিতে থাকিবে বেহেশতবাসীগণ ক্রন্দন করিয়াই বেহেশতের সুখ শাস্তি নাভ করিয়াছে তোমরা আস আমরাও আল্লাহর দরবার্র ক্রুদ্দন করি তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি করি অতঃপর তাহারাও ক্রন্দন করিতে থাকিবে এবং কাকুতি-মিনতি করিবে কিন্ֶু তাহাদের ক্রন্দনের কোনই ফ্ন হইবে না দেখিয়া, তাহারা বলিবে বেহেশতবাগীগণ そধ্য্র্যারণ করিয়া বেহেশতের সুঁখ শান্তি নাভ কন্নিয়াহ, অতএব আস, আমরাও খধ্ব্র্যারণ করি অতঃপর তাহারা খধর্য ধারণ করিবে কিন্হু তাহাতেও কোন ফল হইবে না
 বলেন দোযখীদের এই কথাবার্তা ও আলার্প আলোচনা দোযখের মধ্যেই সংখটিত ইইবে ইহাই যাহেন। ভ্যেন আল্লাহ ত'অানা ইর্রশাদ করিয়াছেন :


আর তাহারা যখন দোযথে ঝাগ়়া করিবে অতঃপর দুর্বন অধীনशু লোকেরা অহংকারীী নেতাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদেরই অধীনস্থ ছ্নাম, আর কি তোমরা দোयঢের শাস্তি হইতে একটুও রক্ষা করিতে পারিবে? তখন অহংকারীরা বলিবে আমরা সকনেই উহার মধ্যে অবস্থান করিব আল্লাহ ত'আানা তাহার বান্দাদদর সস্পক্কে ফ্যসালা সপ্পন্ন করিয়াছেন। আল্gাহ ত'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন,





जর্থ্ৰৎ— তিনি বनিবেন, ঢোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত মনুষ ও জ্বিনদের সহিত দেযয়ে প্রবেশ কর।.যখনই কোন দন প্রবেশ করিবে তथনই লে অন্য দলকে অভিশাপ দিবে। \ौখল তাহারা সকনেই একত্রিত হইবে তখন পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সস্পক্কে বনিবে, তাহারা আমাদিগকে বিল্রান্ত করিয়াছছ। অতএব হে আল্লাহ! আপনি তাহাদিগকে দ্বিণ্ভণ শাস্তি দান করুন। তিনি বলিবেন, সকলেরই দ্তিণা শাস্তি ইইবে। কিন্তু তোমরা জান না। आর পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদিগকে বলিবে আমাদদর উপর তোমাদের কোন অধিক মর্যাদা নাই অতএব তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম্মে স্বাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ ত'আালা আরো ইরশাদ করিয়াছেন,


হে आমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের অনুসরণ কর্যিয়াছ্লিাম তাহারা আমাদিগকে পথज্রষ্ট কর্রিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তহাদিগকে দ্বিত্ণ শাস্তি প্রদান কর্রু এবং তাহাদের প্রতি বড় .রকম্মের অভিশাপ অবতীী্ণ করুন। এই সকন কাফির্রা কিয়ামতের ময়দানেও ঝগড়া করিবে।

यেমন जা্লাহ ত'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :
 الُقَقْلَ يقَ




আর যদি আপনি যালেমদিগকে তখন দেখিত্ন, যখন তাহারা তাহাদের প্রিপালকের নিকট দডায়াযান থাকিবে তখন তাহাদের একজন অপরজন্নর সহিত ঋগড়া করিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা অহংকারী কাফি্রদিগকে বनिবে তোমরা না হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম তখন অহংকারীরা বলিবে আমরা কি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ হইতে বাধা দিয়াছিনাম? যখন তোমাদের নিকট উহা সমাগত হইয়াছিল। ব্রং তোমরাই অপরাধী ছিলে। দ্বন লোকেরা তখন অহংকারীদিগকে বলিবে বহং দিবারাত্রের মকর এবং আল্লাহর সহিত কুফন ও শিরক

করিবার জন্য তোমাদের নির্দেশশই বিল্রান্ত হইয়াছি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা চুপে চূপে অনুতণ্ত হইবে। আমি কাফিরদের গলায় আা্ণনের তাওক লাগাইয়া দিব আর তাহারা তাহাদের কর্মফল্ন অবশ্যই जোগ করিবে (সাবা-৩১-৩৩)।

## 

 وَعَنُقُقُ




২২. যখন সব কিছ্ৰর মীমাংসা হইয়া যাইবে তথন শয়তান বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকক প্রতিশ্রুতি দিয়াহিনেন সত্য অামিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিনাম কিন্তু জামি তোমাদিগকে প্রদত প্রত্রিততি রক্ষা করি নাই। আমার ঢো তোমাদিগের্র উপর কোন জধিপण্য ছিন না, আমি কেবন তোমাদিপকে আা্নান কর্যিয়াছিলাম এবং ঢোমরা আমার আহানে সাড়া দিয়াছিলে। সুত্রাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর্নি ও না। তোমরা নিজদিগেনর প্রতি দোষারোপ কর। অামি তোমাদিগেন্র উদ্ধারে সাহাय্য কর্রিতে সক্ষম নহি। ঢোমরা বে পৃর্বে আমাকে आল্লাহর শরীক কর্রিয়াহিলে তাহার্র সহিত আমার কোন সস্পক্ক নাই। याলিমদিগের জন্য ঢো মর্মব্রুদ শান্তি আছেই।
২৩. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিচ; সেথায় ঢাহার্া স্থায়ী হইবে, ঢাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রুম্ম সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম।

তাফসীর : কিয়ামত দিবসে সমষ্ত বান্দাদের বিচার কার্य শেষ হইয়া যাইবে মু'মিনদিগকে জান্নাতে দাখিি করা হইবে এবং কাফিরদিগকে জাহান্নানে তখন শয়তান তাহার আনুসারীদিগকে বে ভাষণ দান করিবে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ত'আनা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। ইবনীস তাহার অনুসারীদের দুঃখ্ বেদনা ও অনুতাপ-অনুশ্শাচ্না আরো অধিক বৃ⿸্ধি করিবার জন্য এই ভাষণ দান করিবে,
 ব্যে，তাহাদের অনুসরণ করিলেই তোমরা শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে এবং শান্তি লাভ করিতে পারিবে এই ওয়াদা ছিল চরম সত্য। কিন্ু আমি তোমাদের সহিত বে ওয়াদা করিয়াছ্লিাম তাহা আমি উংগ করিয়াছি।

ব্যেন আল্gাহ ত＇আানা ইরশাদ করিয়াছেন ：


সে তাহাদের সহিত ওয়াদা করে ও তাহাদিগকক মিথ্যা আশানিত করে আর শয়তান তাহাদের সহিত কেবল ধোকার ওয়াদাই কর্রে। অতঃপর শয়তান বলিবে （ অর্থাৎ বে বিষয়ের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহান করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি
 আমি তোমদিগক্ক কেবন আহানান করিয়াছ্ছি কোন দনীল প্রমাণ পেশ করি নাই। जথচ রাসূনগণ তাহাদের আনিত বিষয়়ের দনীন－প্রমাণসমূহ ঢোমাদের নিকট পেশ কর্রিয়াছিলেন কিষ্ুু তোমরা উহার বির্রোধিত কর্রিয়াছ আর সেই কারণেই তোমরা আজ এই আयाবে निক্ষি⿵冂卄一心 হইয়াছ। ？ তির্কার করিও না। কারণ তোমরা দনীন－প্রমাণসমূহের বির্রোধিতা করিয়া অপরাধ কর্রিয়াছ জার বাতিল্লের



信 আমি তোমাদের শিরকের কারণে অব্বীকার করি। হযরত ইবনে জরীর（র）ইহার তাফসীর করেন，আমি আল্লাহর শরীী হওয়াকে অস্বীকার করি। এই তাফসীর অধিক গ্রহণব্যোগ্য।

यেমন আল্লাহ ত＇আলা অনাত্র ইরশাদ করিয়াছ্নন ：



অর্থা—— সেই ব্যক্তি অপেশ্ষা অধিক ওুমাহ আর কে হইতে পারে? বে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে বে কিয়ামত পর্বন্ত তাহার যাকে সাড়া দিবে না। আর তাহারা তো তাহার ডাক সশ্পর্কেই जনবগত। যথন মানুষ একত্রিত করা হইবে তথন তাহারাই তাহাদের উপাসকদ্রর শক্র হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের উপসনা অস্বীকার
 P অস্বীকার করিবে এবং তহাঁদর শক্রু হইয়া যাইবে Ti, কর্রিয়াছে তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। আয়াতের অা্রপশণাৎ দ্বারা বুবা यায় বে ইবनীস তাহার উক্ত ভাষণ দোयখে প্রবেশ করিবার পরে দান কর্রিবে বেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্ুু ইবনে আবূ হাতিম ও আদ্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ (র) হইতে ইবনে জর়ীররের এক রেওয়াতে বর্ণিত। ইবনে আবূ হাতিম (ন)....উকবা ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণিত রাসৃলুল্মাহ (সা) বলেন, "পৃর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত মনুযকে যখন একত্রিত করা হইবে অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বিচার করিবেন। তাহাদের বিচার শেষ হইলে মু'মিনগণ বলিবে আল্লাহ ত'আলা আমাদের বিচার শেষ করিয়াছেন এখন আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে কে? অতঃপর তাহারা বলিবে তোমরা সকলে হযরত আদম (অা)-এর নিকট চল হযরতত নূহ ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (অা)-এর উন্লেখ করা হইবে। হয়ুত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিলেইই তিনি বলিবেন, আমি তোমাদিগকে শেষ নবী হ্যরত যুহাম্মদ (সা)-এর কথা বলিয়া দিতেছি। অতঃপর তাহারা আমার নিকট অমসিবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাহার নিকট দডায়মান ইইবার অনুমতি দান করিবেন। অতঃপর আমার মজলিস হইতে সর্ব্বেত্র সুগক্ধি নির্গত হইবে याহা কেহ কখনো ঔঁখিয়া দেখে নাই। আiি আমার প্রতিপালনের নিকট আসিলে তিনি आমাকে সুপারিশ করিতে অনুমতি দান করিবেন। এবং আমার মাথার চूল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত আমাকে নূর দান করিবেন। অতঃপ্র কাফি্ররা বলিবে মু'মিনগণও তাহাদের সুপারিশকারীীকে খুঁ্যিয়া বাহির কর্রিয়াছে। আমাদের জন্য সুপার্রিশ করিবে কে? সে লোকটি তো ইবনীস ব্যতীত আর কেই হইতে পারে না, ভে আমাদিগকে ও্যরাহ করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা ইবনীসের নিকট আসিয়া বলিবে মুমিনগণ তো जাহাদের সুপারিশকারীকক খুঁ্যিয়া পাইয়াছে। উঠ তুমি আমাদের জন্য সুপারিশ কর। কারণ, ডুমিই আমাদিগকে ুমরাহ করিয়াছিলে। তথন সে দড্ডায়মান হইবে এবং তাহার মজলিস হইতে অত্ততত দুর্গ্গ নির্গত হইবে যাহা কেহ কখনো Ж゙থে নাই। তখন


 মুবারক (র)....উকবাহ (রা) হইতে হাদীসটি মান্যূ<ূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুহামদ

 "আমাদের জন্য সমান। আমাদের মুক্তির কোন উপায় নাই" তখন ইবনীস বলিবে "í
 অতঃপর তাহারা যখন ইবনীসের এইকথ্যা শ্রবণ করিবে তখন তাহারা স্বীয় সত্তাকে

 আহ্নান করা হইতেছিল এবং তোমরা উহা অমান্য করিতেছিনেে তখন আল্মাহ ত'আলা আরো বহ্ণ্তণ বেশী তোমাদিগকে অপছ্দ্দ কর্রিতেন যতট্টকু না অপছন্দ তোমরা করিতেছ। আমির শা'বী (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সমম্ত লোকের সম্মুখে দুই ব্যক্তি ভাষণ দান করিবে। আল্লাহ ত'আলা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিবেন -’ंilil

 ..... আল্লাহ বলিবেন। আজকের দিন সত্যবাদীদ্দির জন্য তাহাদের সত্যই উপকারী প্রমাণিত হইবে।

তিনি বলেন, সেই দিন ইবাनीসও দড্ভায়মান হইয়া বলিबে
 আমি তো কেবল তোমাদিগকে আহ্মান করিয়াছিলাম অতঃপর তোমরা উহাতে সাড়া দিয়াছিলে।

আল্লাহ তা'আালা অসৎলোকদের অ৩ভ পরিণতি ও তাহাদের শাস্তির ও লাঞ্ঞ্নার এবং ইবলীসের ভাষণের উল্লেখ করিয়া সৎলোকদের एভ পরিণতির উল্লেখ কর্রিয়া
 আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকার্জ করিয়াছে তাহাদিগকে এমন বাগানসমূরে দাখিল করা হইবে যাহার তনদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। তাহারা বেমন ইচ্মা এবং বেथানে ইচ্ম यাতায়াত করিবে

করিবে তাহারা স্থানান্তরিত হইবে না। তাহাদদর অভিবাদন হইবে "সালাম" যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র ইরর্যাদ করিয়াছেন信 বেহেশতের নিকট পৌছাইবে 'বেহেশতের দ্বারসমূহ তখন উনুক্ত थাকিবে বেহেশতের খাযেন বলিবে আপনাদের প্রতি সালাম। আল্মাহ তাআলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন
 দিয়া প্রবেশ করিবে আর তাহারা বলিবেন তোমাদের উপর সালাম। আল্লাহ তাআললা
 সम्वर्धनाর সरिত সাক্ষাৎ লাভ कরিবে।
 ইইবে.আল্ধাহর পনিত্রতা বর্ণনা করা এবং স্বাগত সম্বর্ধনা হইার সালাম এর মাধামে।

(V)


२8. पूমি কি লক্ষ্য কর না आল্লাহ কিভাবে উপমা fিয়া থাকেন? সৎবাক্যের

 অनুমতিক্রমম। এবং অাল্লাহ মানুষ্রে জন্য উপমা দিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা শিক্ষা অহণ কর্রে।
২৬. কুবাক্যের তুননা এক মন্দ বৃক্ম যাহার মূন ডূপৃষ্ঠ হইচে বিচ্ছিন যাহার কোন স্থায়িত্ নাই।

তাফসীর ः হযরত আनী ইবনে আবূ তানহ (র) হযরত ইবন্ন আব্বাস (রা) হইতে এর শাহাদাত প্রদান করা। এবং

কাছীর-৬৫ -(C)

 প্র্যত উন্নীত হয়। হयরত যাহ্হাক (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর। ইকরিমাহ, সুজাহিদ (র) এবং আরো অনেক তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যেন "পবিত্র বাণীর শাখা" দ্বারা মু‘মিন্ের আমন তাহার পবিত্র কথা ও সৎকাজ উল্mশ্য। মু'মিন থ্ছের গাছ সমতুল্য, সদাসর্র্রা সকালে বিকালে তাহার নেক আমল আসমানে উঠান হয়। সুদ্দী (র) মুর্রাহ হইতে যিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে অনুন্রপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন অর্ৰাৎ মু'মিন থেজুর গাছ সমতুন্য।

হযরত ঔ‘বা (র) মু‘অবিয়াহ ইবনে কুররাহ হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে রর্ণনা করেন, পবিত্র গাছ দ্বার্যা থেজুর গাছ উল্দে্য। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ওআইব ইবনে হারহাব হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট একটি থেজুরের ছড়া আনা হইলে তিনি

 ইকরিমাহ, সায়িদ ইবনে জুরাইর যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য তাফ্সীরকারগণ এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ইমাম বুথারী (র)....হयরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে আমরা একবার রাসূনূন্মাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন তিননি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ম তোমরা বল লেই গাছটি কোন গাছ यাহার সহিত কোন মু'মিনকক উপমিত কর্রা যায়? শীত ও গ্রীপ্লে যাহার পাতা ঝরিয়া পড়ে না এবং প্রত্যেক মৌসুম্মে ফলদান করে? হযরত ইবনে' উমর (রা) বনেন আমি মনে মনে ভাবিলাম উহা তো খেজ্রুর ছড়া অন্য কোন গাছ নহে। কিন্তু হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-কে নীরব থাকিতে দেথিয়া অমি কিছু বনা সমীটীন মনে করিলাম না। যখন তাহারা কেহ কিছু বলিলেন না তখন রাসৃন্লুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইন থেজ্রের গাছ যখন আমরা সকালে উঠঠয়া পড়িলাম তখন আমি হযরতত উমর (রা)-কে বলিলাম, আব্বা! আমি মনে মনে ইহাই ধারণা কর্য়াছিন্নাম বে সেই গাছট হইল থেজুর গাছ। তখन তিনি বলিলেন, ডুমি বলিলে না কেন? आমি বলিनाম, आপনাদিগকে নীীব थাকিবে দেথিয়াই आমি কিছू কথা বলা जাল মনে করি নাই। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি এই জবাব দিলে ইহা হইত আমার নিকট সর্বাধিক পছ্দनीয়।

ইমাম আহ্যদ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন....আমি হযরত ইবনে উমর (রা) এর সহিত মদীনা পর্য়্ত সফর্র সাথী হইয়াছিলাম কিষুু এই দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে তিনি একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় খেজুর গাছের আঠা আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন কোন কোন গাছ এমন আছে যাহার সহিত মুমিনকে উপমিত করা যায়। আমার ইচ্ছা হইল যে আমি এই বলিয়া ফেলি যে সে গাছটি ইইল খেজুর গাছ। কিন্তু সমবেত সকলের ছোট বলিয়া আমি চূপ করিয়া রহিলাম। তখন রাসূনুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম) মালেক ও আব্দুল আমীন (র) আব্দুল্লাহ ইবন দীনার হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে এক দিন রাসূলুল্নাহ (সা) তার সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন কোন একটি গাছ এমন আছে যাহার পাতা ঝরেনা উহা হইল মু‘মিনের মত। রাবী বলেন, অতঃপর সকরের চিন্তা জংগলের গাছপালা সমূহের প্রতি নিবদ্ধ হইল। কিন্তু আমি সাথে সাথে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। কিন্তু আমার বলিতে লজ্জা হইল। এমন সময় নবী করীম (সা) নিজেই বলিলেন যে গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....কাতাদাহ ইইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি বলিল ইহা রাসূলুল্মাহ! ধনী লোকেরাই তো সমস্ত সওয়াব লুটপাট করিয়া লইয়া গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা বলতো যদি কেহ দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্রিত কররযয়া তাহার উপর আরোহণ্ করে তবে কি সে আসমান পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হইবে? আমি তোমাদিগকে কি এমন আমল বলিয়া দিব না যাহার মূল যমীনে এবং শাখা আসমানে বিস্তৃত। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল ইহা রাসূলাল্লাহ! সে গাছটি কি? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক সালাতের পর দশবার করিয়া লা-ইলাহা. ইল্লাল্লাহ দশবার করিয়া সুবহানাল্লাহ ও দশবার করিয়া আল হামদুলিল্লাহ বলিবে। যমীনে উহার মূল মযবুত ও আসমানে উহার শাখা বিস্তৃত। হয়রত আদ্দুল্নাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে
 نحِ কেহ কেহ ইহার তাফসীর করিয়াছে, সকালে সন্ধায় ফল দান করে। কেহ কেহ্ বলেন প্রত্যেক ছয় মাস পরে, কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক সাত মাস পরে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রতি এক বছর পর ফল দান করে। কিন্তু মু'মিনের উপমা এমন গাছের সহিত হওয়া সমীচীন যে গাছে শীতে গ্রীশ্মে দিনে রাতে সদা সর্বদা ফল পাওয়া যায়।
 অর্থাৎ আল্নাহর নির্দেশে উক্ত গাছের ফল অনেক হয় সুন্দর হয় এবং পূর্ণ ও সুস্বাদু হয়।
 উপমা বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

为 কুফর্রকে যাহার্র কোন সंঠিক ভিত্তি নাই গাছের সহিত উপমিত করিয়াছেন। ख＇বা （র）．．．．জানাস ইবনে মালিক（রা）হইতে বর্ণনা করেন উক্ত গাছটি হইল হানজালা গাছ। হাফ্যি জাবূ বকর বয়যার（র）．．．．হयরত আনাস（রা）হইতে মারফৃপ্木পে বর্ণনা করেন তিনি
 এবং ম＜্যু অপবিত্র গাছ ঘারা হানজালা গাছ বুঝান হইয়াছে। অতঃপর তিনিि মুহাম্ ইবনে মুছাল্ধা（রা）．．．．इयরতত আनাস（রা）হইতে মওকূফ্দ্রপেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। ইবনে आবূ হাতিম（র）．．．．হयরত আনাস ইবনে মালেক হইঢে বর্ণনা
 হইল হানজালা গাহ। রাব্বী বল্লেন，＂তঃপর ইহা সম্পর্কে আমি আবুন আनी য়াহ्হাক বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আমরাও অনুর্রপ ऊनিয়াছি। ইবনে জবীর（র）হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। অাবূ ইয়া’না•（র）তাহার মুসনাদ প্থু বিস্তারিত বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন গাসসান（র）．．．．হযরত আনাস （রা）হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন，একবার রাসূলুল্बাহ（সা）－এর নিকট গেজুরের ছড়া आना रইলে তখन তিনি


 ’হানজান্ना গাছ। রাবী ঔআইব（র）বলেন অতঃপর হাদীসটি সশ্পক্কে আমি আবুল আनीয়াহকে সং্বাদ দিলে তিনি বनिলেন，আমরাও অনুর্木প ণনিয়াছি।
 কোন স্থায়িত্ নাই। অনুক্পপাবে কুফ্রের কোন মযবুত বুনিয়াদ ও স্शায়িত্ণ নাই এবং উহার কোন শাখা প্রশাখাও নাই। আর না কাফিরের কোন আমন আসমানে উঠান হয় जার না উহা আন্লাহর দরনার্র গৃহিত হয়।

$$
\begin{aligned}
& \text { (rV) }
\end{aligned}
$$

 আল্লাহ সুথ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহানা যালিম আল্লাহ উহাদিগকে বিভ্রাত্তিতে র্াাখিবেন，आল্লাহ यাহা ইচ্মা তাহা কর্রেন।

ঢাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল অनীদ.... বারা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মুসনমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই আর মুহাম্মদ

 আহমদ' (রা) বলেন, আবূ মু‘আবীয়াহ (র)....বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার আমরা একজন আনসারী সাহাবীর জানায়ার সালাত পড়িবার জন্য রাসূলুল্দাহ (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম। অতঃপর আমরা কবরস্থান পর্যন্ত পৌছাইনাম তখন পর্যন্ত তাহাকে করবে দাফন করা হয় নাই এমতাবস্থায় রাসূলুল্নাহ (সা) বসিয়া পড়িলেন আমরা তাঁহার চতুর্দিকে নীরবে বসিয়া রহিলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। রাসূলুল্মাহ (র) এর হাতে একটি লাকড়ী ছিল যাহার সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, তোমরা কবরের আযাব হইতে আল্নাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এই কথা তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন মানুষ যখন তাহার জীবনের শেষ প্রান্তে ও আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে উপনিত হয় তখন আসমান হইতে উজ্জ্ল চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হইবে যেন তাহাদের মুখমড্ডল সূর্যের ন্যায় দিপ্ঠ। তাহাদের সজ্গে বেহেশতের কাফন ও বেহেশ্তের সুগক্ধি থাকে। তাহার নিকট তাহারা ততদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া বসিয়া থাকে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। অতঃপর তাহার নিকট হযরত আযরাঈল ফিরিশ্তা আগমন করেন এবং তাহার মাথার নিকট বসিয়া বলেন, তে পবিত্র আত্মা আল্নাহর ফ্ষমা ও তাহার সন্তুষ্টির প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শরীর হইতে তাহার আজ্মা ঠিক তদ্রপ সহজে বাহির হইয়া আসিবে বেমন পানির মশক হইতে পানির কাত্রা বাহির হইয়া আসে। হযরত আযরাঈল যখন তাহার র্দহ কবয করেন তখন পার্ষ্ববর্তী ফিরিশ্তাগণ সাথে সাথেই তাহার হাত হইতে উহা লইয়া যায় এবং এক মুহূর্তও তাহার হাতে রাখে না। অতঃপর তাহারা উক্ত কাফন ও সুগন্ধি রাখিয়া দেয় এবং উহা ইইতে পৃথিবীর সর্বোত্তম মিশকের সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকে। অতঃপর তাহারা উহাকে লইয়া আসমানে আরোহণ করে এবং উর্ধ গগনে ফিরিশ্তাদের যে কোন•দলেরর নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করে তাহারা উৎফুল্লচিত্তে জিজ্ঞাসা করে ইহা কাহার পবিত্র রূহ। তাহারা সর্বোত্তম নাম লইয়া বলে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের র্রহ। এইরূপে তাহারা উক্ত র্রহ লইয়া প্রথম আসমানে পৌছাইয়া আসমানের দ্বার খুলিতে বলিলে আসমানের দ্বর খুলিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর উক্ত. আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাহাকে লইয়া পরবর্তী আসমান পর্যন্ত গিয়া বিদায় সম্বর্ধনা জানায়— এইভাবে প্রত্যেক আসমানের ফিরিশশ্তাগণ তাহাকে স্বাগত জানায় ও বিদায় সম্বর্ধনা জানায় অবশেষে সপ্তম আসমানে পৌছাইলে আল্মাহ তা‘লা বলেন আমার বান্দার আমলনামা ইল্নিয়্যীনে লিখিয়া রাখ। এবং তাহাকে যমীনে ফিরাইয়া দাও। কারণ আমি উহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতএব যমীনে উহাকে ফিরাইয়া দিব এবং যমীন হইতেই উহাকে পুন়রায় উঠাইব। রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর পুনরায় তাহার রূহ তাহার শরীরে প্রবেশ করিবে অতঃপর তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসিবে এবং তাহাকে বসাইবে অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার প্রতিপালক কে? সে বলিবে আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? সে বলিবে আমার ধর্ম ইসলাম। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের মাঝে যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখন সে বলিবে তিনি হইতেছেন রাসূলুল্দাহ (সা) তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তুমি উহা কিকূপে জানিতে পারিয়াছ? তখন সে বলিবে আমি আল্লাহ প্রেরিত কিতাব পাঠ কর়্িয়াছি আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

অতঃপর একজন ঘোষক আসমান হইতে ঘোষণা করিবে "আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে. অতএব বেহেশত হইতে উহার জন্য বিছানা বিছাও এবং বেহেশতের দিকে তাহার জন্য একটি দ্বার উনুক্ত করিয়া দাও। রাসূলূল্নাহ (সা) বলেন অতঃপর বেহেশত হইতে তাহার নিকট বায়ু ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে এবং যতদূরে তাহার দৃষ্টি পৌছাইবে ততদূর পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করা হইবে। তখন তাহার নিকট এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটিবে যাহার মুখমড্ডল সুন্দর তাহার পোশাক উত্তম এবং তাহার সুগন্ধিও উত্তম। লোকটি তাহাকে বলিবে তুমি সন্তুষ্ট হও। এই দিনের্র প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল। সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিবে আপনি কে? আপনার চেহারা দ্বারা কল্যাণই কল্যাণ অনুভব করা যাইতেছে। লোকটি বলিবে আমি তোমার সৎ কৃতকর্ম । তখন সে অস্থির হইয়া বলিবে হে আমার প্রতিপালক আপনি কিয়ামত কায়েম করুন। আপনি কিয়ামত কায়েম কর্রুন! অমি আমার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

রাসূলুল্নাহ (সা). বলেন, কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ মুহ্রুর্তে এবং আখিরাতের প্রথম মুহ্রুর্তে পদার্পণ করিবে তখন তাহার নিকট আসমান হইতে বিতীষিকাপূর্ণ কালো চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হইইবে যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা সেই স্থান ঘিরিয়া অবস্থান করিবে তাহাদের হাতে একটি নেকড়া থাকিবে। অতঃপর মালাকুল মওতের

আগমন घটিবে এবং তাহার মাথার নিকট বসিবে। এবং বলিবে হে খবীস আা্মা আল্লাহর 心্রোধ ও গোস্সার থ্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূনूল্ধাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহার আা্ম শরীরে ছড়াইয়া পড়িবে অতঃপর জোর কর্যিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করা হইবে বেমন চামড়া জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা হয়। শরীীর হইতে বাহির করিবার পর আর এক মুহ্র্ত্তে জন্যও তাহার .হাতে থাকিবে না বরহং সে নেকড়ায় পেচান হইবে। ইহা হইতে অত্তধিক দুর্গ্ নির্গত হইবে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষে অধিক দুর্ף্ধ আর কিছू হইতে পার্র না। অতঃপর ফিরিশিত্তগণ উহা লইয়া উর্ধ্রগণন্ন আরোহণ করিবে এবং ভে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট দিয়া অতিক্রিম কর্রিবে তাহারা উহাকে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিবে এই খবীস जাঁ্ম কাহার? তখন তাহার সর্বাধিক নিকৃষ্ঠ নাম উল্লেখ করিয়া বলিবে, অমুকের পুত্র অমুকের আण্মা। এইভাবে তাহারা প্রথম আসমানের নিকট প্পৗছছইয়া যাইবে। অতঃপর যখন তাহারা আসমানের দ্মার খুলিবার জন্য অনুর্রোধ করিবে তখন উহা খোনা হইবে না। এমন সময় রাসূনুন্ধাহ (সা) এই আয়াত তেনওয়াত করিলেন,

"তাহাদের জন্য আসমানের দারসমূহ খোলা ইইবে না জার তাহারা বেহেশৃত্ও প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না উট সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্ধাহ বলিবেবেন তাহার আমলনামা যমীনেন সর্ব নিম্ন্তরে ছিজ্জীন নামক স্থানে লিখিয়া রাখ। অতঃপর তাহার আত্মা সজোরে নিক্ষে করিয়া দেয়া হইবে। রাসূনুল্ধহ (সা) তখন এই

 আসমান হইতে পড়িয়া গেন অতঃপর কোন পাখী তাহাকে ছো মারিয়া ধরিল কিংবা
 প্রবেশ করে। তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া তাহাকে প্রশ্ন করে তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলিবে, হায়! হায়। आমি তো জানিনা। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা কন্নিবে তোমার ধর্ম কি? তখনও লে বলিবে, হায় হায়! আমি তো জানি না। পুনরায় তাহারা জিঞ্ঞাসা করিবে তোমাদের নিকট যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখনও সে বলিবে হায়! হায়!! আমি তো জানিনা। তখন আসমান ইইতে একজন ঘোষক ঘোষণা করিরে আমার এই বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে।

অতএব তাহার জন্য দোযখের বিছনা বিছাইয়া দাও এবং দোযথের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর তাহার নিকট দোযখের অগ্নি-বাযু ও তাহার উত্তাপ

আসিতে থাকিবে। তাহার কবর সংকীর্ণ হইবে এবং পাজড়ের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যাইরে। তাহার নিকট কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট কুৎসিত পোশাক বিশিষ্ট দুর্গন্ধময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে এই অকল্যাণকর বস্তু দ্বারা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা হইন সেেই দিন যেই দিনের তোমার নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিল। অতঃপর লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তোমার মুখমন্ডলতো অকল্যাণ বহন করিতেছে। তখন সে বলিবে আমি তোমার খারাপ ও অসৎ আমল। তখন লোকটি বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিয়ামতত কায়েম করিবেন না । ইমাম আবূ দাউদ (র) আ’মাশ (র) হইতে এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) মিনহাল ইবনে অমর হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আদ্দুর রায়যাক (রা)....বাব ইবনে আযিব ইইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত জানাযার সালাত পড়িতে বাহির ইইলাম, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত, যখন মু'মিনের রূহ তাহার শরীর ইইতে বাহির হয় তখন আসমান ও যমীনের মাঝে অবস্থিত সমন্ত ফিরিশ্ততা এবং আসমনের সমস্ত ফিরিশ্তা তাহার জন্য রহমতের দু‘আ করিতে থাকে। আর তাহার প্রবেশের জন্য আসমানের সমন্ত দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দ্বারে অবস্থানরত ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর নিকট এই দু‘আ করিতে থাকে যে মুমিনের র্হহ লইয়া যেন তাহাদের দ্বার দিয়ে আসমানে প্রবেশ করা হয়। হাদীসটি শেষভাগে বর্ণিত অতঃপর তাহার উপর একজন অন্ধ বধির ও বোবা ব্যক্তিকে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। আর তাহার হাতে এমন একটি হাতুড়ী থাকিবে যে তাহা দ্বারা যদি কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয় তবে উহাও মাটিতে পরিণত হইবে। অতঃপর তাহাকে আঘাত করা হইলে সে মাটিতে পরিণত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তাআলা তাহাকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় করিয়া দিবেন। অতঃপর তাহাকে আবার এক আঘাত মারা হইবে, যাহার কারণে.সে এম্ন চিৎকার করিবে যে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকলেই তাহার চিৎকার 巛নিতে পাইবে। হযরত বারা (রা) বলেন অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং আগুনের একটি বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হইবে।

 আয়াতে কবর আযাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাসউদ (রা)....হযরত আদ্দুল্নাহ (রা) ইইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তির য়খন মৃত্যু ঘটে তখন় তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার প্রভুকে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? তখন সে

বनिবে আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম ও আমার নবী মুহাম্মদ (সা) ইহা বनिয়ा इयরত আদ্দুन्बाহ এই आয়াত পাঠ করিলেন

 ইরশাদ করিয়াছেন? কোন বান্দাকে যখন কবরে রাথা হয় এবং তাহার সাথী সংগী যখন ফिরিয়া আসে সে কিত্ুু তাহাদের জুতার শব্দ ఆনিতে পায় তখন দুইজন ফিরিশিত্ত তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে বসাইবে। जতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, ঢুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? রাসূনুল্জাহ (সা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জবাব দান করিবে বে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূন। তখন তাহাকে বলা হইবে ঢুমি দোযখে তোমার ঠিকানাটি একফু দেথিয়া লও. ইহার পরিবর্তে আল্লাহ বেহেশতে তোমার জন্য ঠিকানা করিয়া দিয়াছ্ন। র্রাসূনুল্ধাহ (সা) বলেন, "অতঃপর সে তাহার উভয় ঠিকানা দেখিবে। রাবী হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহাও বলা হইয়াছে বে তাহার কবর সত্তুর হাত প্রশ্ত করা হইবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা মনোরম ও সবুজ थাকিবে। ইমাম য়সলিম হাদীসটি আক্দ ইবনে হুমাইদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসায়ী ইউনুস ইবনে মুহা্পদ মুজাদ্দাব ইইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াহয়া ইবনে সায়ীদ (র)....হযরত জাবের ইবনে আদ্দুল্নাহ (রা)-এর নিকট কবর আযাব সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি
 যখন কোন মুমিনকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাহার সাথীরা চলিয়া আলে ঢখন একজন কঠিন ফিরিশৃশ্ত আগমন করিবে। এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি সস্পক্কে কি বল? মু‘মিন ব্যক্তি তো উত্তর করে তিনি আল্লাহ রাসূল ও তাঁহার বান্দা। অতঃপর উক্ত ফির্রিশৃত তাহাকে বনে দোযখে তোমার ঠিকানাটি ঢুমি দেথিয়া নও আল্লাহ ত'আলা তোমাকে উহা হইতে মুক্তিদান করিয়াহেন। এবং উহার পর্রিবর্তে বেহেশতে তোমাকে স্থান দান কর্রিয়াছেন। অতঃপর সে উতয় স্থান দেখিয়া লইবে। তখন মু‘মিন বলিবে আমাকে ছাড়িয়া দিন এই মহা আনন্দের সংবাদটি আমার পরিবর্গকে দান করি। তাহাকে বলা হইবে ঢুমি এখন এখানেই অবস্থান কর। আর মুনাফিক ব্যক্তি যখন তাহার সাথীরা তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইবে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, पूমি এই ব্যক্তি সস্পর্কে কি বনিতে? সে বনে আমি কিছুই জানি না মানুম যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাক্ বলা হয় ঢুমি জান আর নাই জান ইহা তোমার ঠিকানা। বেহেশতে তোমার ভে স্থান ছিন আল্লাহ তাহার

পরিবর্তে দোয়খর এই ঠিকানা তোমার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন। হযরত জাবের (রা)
 প্রত্যেককেই তাহার বেই অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হইবে মুমিন ঈমানের সহিত এবং . মুনাফিককে নিফাক্কর সহিত। হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিলের শর্ত মুতাবিক বিখ্দ্দ। जবশ্য ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ অমির (র)....হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূনুন্নাহ (সা)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক ইইনাম। তখন রাসূনুল্লাহ (সা) বলিলেন,"‘হে লোক সকল! কবরে এই উঋ্মতের বড় কঠিন পরীক্ষার সশ্মুখীন হইতে হইবে। যখন কোন মানুষকে দাফ্ন করা হয় আর সাথীরা তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে তথন একজন ফিরিশ্তা লোহার হাতুড়ী নইয়া তাহার নিকট টপস্থিত হয়। অতঃপর তাহাকে বসাইয়া তাহাকে জিঙ্sাসা করে এই ব্যক্তি সস্পর্কে তুমি কি বনিতে; যদি সে মু'মিন হয় তবে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ব্যততি আর কোন ইলাई নাই। আর আমি ইহাও সাক্ষ দিতেছি বে মুহাষ্দ (সা) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ফিরিশ্তা বলিবে তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহার জনা দোয়ের দিকে একটি দ্ঘার খুলিয়া দিবে এবং তাহাকে বলিবে যদি তুমি তোমার প্রতিপানকের সহিত কুফ্র করিতে তবে ইহাই ইইত তোমার ঠিকানা। কিন্ুू তুমি যখন ঈমান আনিয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা এই কথা বলিয়া বেহেশত্রের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিবে। বেহেশতের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সে উঠিয়া বেহেশতে যাইতে চাহিবে কিষ্ুু তাহাকে বলিবে এখন তুমি এখানেই অবস্থান কর। তখন তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি সে কাফির কিংবা মুনাফিক হয় তবে তাহাকেও প্রশ্ন করিবে তুমি এই ব্যক্তি সস্পক্কে কি বন? তখন সে বनिবে, আমি কিছू জানি না, মানুষকে বলিতে ऊন্তিাম সুতরাং आমিও তাহাদের সহিত বলিতাম তখন উক্ত ফিরিশ্ত তাহাকে বলিবে তুমি কিছুই জান না তেনাওয়াতও কর নাই আার হ্দোয়াতও লাভ কর নাই। অতঃপর বেহেশতের দিকে একটি দরজজ খুলিয়া দিয়া বলিবে, যদি তুমি তোমার প্রতিপানকের প্রতি ঈমান আনিতে তবে ইহাই ইইত তোমার ঠিকানা কিন্ুু তুমি যখন আল্লাহর সহিত কুফর করিয়াছ সুত্রাং তিনি তোমার স্शান পরিবর্তন কর্রিয়া দিয়াছ্ন ইহ বনিয়া দোযখ্র দিকে তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া দিবে এবং হাতুড়ী দিয়ে এমন জোরে আঘাত করিবে यে, মানুম ও জ্বিন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহার চিৎকার শ্রবণ করিবে। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূনুল্নাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা রাসূলান্লাহ যাহার নিকট কোন

ফিরিশ্তা হাতুড়ী লইয়া দডাড়মান হইবে তাহার অন্তর তেে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তখন রাमूनूल्बाহ (সা) এই আয়াত তেনাওয়াত করিলেन
 হইঢে ইমাম বুখারীও রেওয়াঁ্যেত করিয়াছছন। অবশ্য কেহ কেহ তাহাকে দুর্বন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমম আহমদ (র) বলেন, হসাইন ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছছন যখন কোন লোক মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্শ্তাণ উপস্থিত হয়। অতঃপর যদি সে সৎ লোক হয় তবে তাহার র্রহকে বলেন, "হে পবিত্র র্রহ তুমি বাহির হইয়া আস। তুমি একটি পবিত্র শরীরে ছিলে। ঢুমি প্রশংসিত হইয়া বাহির হইয়া আস। ঢুমি আনন্মময় জীবন ও আল্লাহ প্রদత রিযিকের সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং প্রতিপালকের
 ইর্রশাদ করেন, উऊ্ত র্রহকে এই র্রপভাবে বলা হইতে থাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির ইইয়া আসে। অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হয় आসমানের নিকট্বর্তী হইলে আসমানের দ্মার খুলিয়ার জন্য বলা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়। Kুহটি কাহার? বহনকারী ফিিরিশ্তাগণ বলেন অমুক্কে পুত্র অমুক্কের ক্রুহ। আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশিতাগণ বলেন, পবিত্র র্রহকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। উহা একটি পবিত্র শরীরেরে মধ্যা जবস্থান করিয়াছিন। প্রশংসিত হইয়া প্রবেশ কর এবং আনন্দময় জীবনের আা্ধাহর রিযিকের ও এমন প্রভুর সন্তুষ্টি নাভের সুंসংবাদ গ্রহণ কর यিনি তোমার প্রতি ক্রোধাহিত নহেন। রাসূনুন্নাহ (সা) ইররাদ করেন, অতঃপর তাহাকে এইর্রপই কথা বলা হইতে থাকিবে এমন কি সেই আসমানে পৌছাইবে বেখানে আল্লাহ অবস্থান করেন। আর লোকটি যদি অসৎ হয় তবে ফিরিশ্তাগণ তাহাক্কেনিবেন, ‘হে থবীস আய্य! তুমি যাহা একটি অপবিত্র শরীররের মধ্যে অবস্গান করিয়াছিলেন তুমি নিন্দিত হইয়া আস। উত্ত্ঠ যুট্ত্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্তের এবং আর্রে এই প্রকার অনেক শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহাকে এইর্রপ কথা বলা ইইতে थাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হইবে। আসমানের নিকটবর্তী হইলে তথায় जবস্থানকারী ফিরিশিশ্তাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন এই ব্যক্তিকে? বনা হইবে "অমুক" তथন তাহারা বলিবেন অপবিত্র খবীস আサ্যাকে যাহা অপবিত্র শর্রীরের মধ্যে ছিল আমরা স্বাগত জানাইতে পারি না। তুমি নিন্দিত নাঞ্ছিত. হইইয়া ফির্রিয়া যাও। আসমানের় দ্বার তোমার জন্য উনুক্ত করা হইবে না।

जতঃপর তাহাকে আসমন হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবেঃ। অতঃপর তাহাকে কবরে আনা ইইবে। সৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান হইবে অতঃপর তাহাকে ज্র্রপ প্রশ্ন করা হইবে, বেমন প্রথম হাদীলে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অসৎ ব্যক্কিকেও কবরে বসান ইইবে। অতঃপর তাহাকে অদ্রপ প্রশ্ন করা ইইবে বেমন প্রথম হাদীলে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজা (র) আাু বি’ব (র) হইতে অনুส্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছ্নে। সহীহ মুসনিম শরীফফে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যখন কোন มুমিন বান্দার রুহ তাহার শরীীর হইতে বাহির হয় তখন দুইজন ফিরিশিশ্ত তাহার সহিত সাক্ষৎ কর্রেন এবং তাহাকে লইয়া উপরে আরোহণ করেন। হাদীলের একজন রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তিনি উক্ত ক্রাহ মুপধ্ধিযুক্ত হఆয়ার উন্নেখ করেন এবং মুশরিকের্র কথাও উল্লেখ করেন। রাবী বলেন আসমানে অবস্থানকারী উক্ত র্রহকে দেখিয়া বলিবে যমীন হইতে পবিত্র র্রাহ আগমন করিরিাছে। তোমার প্রতি এরং বেই শরীরে ঢুমি অবস্থান করিয়াছিলে তাহার প্রতি জাল্নাহ ত'অানা রহমত করুন। অতঃপর তাহাকে আল্লাহর নিটক নইয়া যাওয়া ইইবে। অতঃপর নির্দেশ ইইবে, তাহাকে শেষ সময় পর্যন্ত নইয়া যাও। উক্ত হাদীসে ইহাও রহি়়াছছ যখন কোন কাফির্রের র্রহ তাহার শরীর হইতে বাহিন ইইবে হাশ্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তাহার দুর্গন্মময় ও তাহার প্রতি আল্মাহর অসত্তুষ্ট হওয়ারও উল্লেখ করেন। তাহার সশ্পর্কে আসমানবাসী ফিরিশ্শাগণ বলিবে "অপবিত্র র্রা যাহা যমীন হইতে জাসিয়াছে। তাহার সম্পর্কে নির্দেশ হইবে তাহাকে শেব সময় পর্যন্ত লইয়া যাও। হযরত আবৃ হৃরায়রা (রা) বলেন, এই কথা উল্নেখ করিবার সময় জনাব রাসূলুল্নাহ (সা).ঢাঁহার চাদর নাকের উপরে টানিয়া দিলেন।

ইবনে হাব্বান ঢौঁহার সহীহ গ্রন্থে উন্নেখ করিয়াছেন। উমর ইবনে মুহাম্মদ হামদানী.... (র) হयরंত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলূন্নাহ (সা) বর্ণনা কর্রিয়াছেন, মু'মিন্নে ক্রহ ঘখন কবজ করা হয় তখন একটি সাদা রেশমের কাপড়সহ রৃহমতের ফিরিশৃশ্ত আগমন করেন। তখন তাহারা বলেন, ঢুম্মি আল্লাহর রিযিকের «তি রাহির হইয়া আস। তখন উক্ত র্রহ অত্তধিক সুগক্ধি মিসকের সুগক্ধি ছंড়াইয়া বাiহির হয়। ফিরিশিতাগণ উহা Жঁকিতে ๒ঁকিতে একজন অপরজনের হাতে অর্পণ করে। এইর্ণপে তাহারা আসমানের দরজার নিকট উপস্থিচ হইবেন। আসমানের ফিরিশিত্তাগণ বলেন যমীন হইতে এই কি চমৎকার সুগক্ধি আসিয়াছে এবং প্রত্যেক আসমানের ফিরিশিত এইর্রপ বলিতে থাকেন। অবশে৫ে মু'মিনদের ক্রহসমূহের নিকট যখন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা বিদেশ হইতে আাগত অপনজনের সাক্ষাতে বেমন

- পরুপ্পরে আনন্দিত হয় অনুর্পপ আনন্দিত হইবে। তাহাদ্রর কিছু লোক দুনিয়ার বিশেষ বিশেষ লোকের অবস্থ জানিতে চাইলে অন্যান্যরা বনিবে, তাহাকে বিশ্রাম করিতে দাও। কিন্তু উক্ত র্রাহ জওয়াবে বলিবে সেতো মারা গিয়াছে, সে তোমদের নিকট আসে নাই কি? তখন তহারা বলিবে, তাহা হইলে সে হাবীয়াহ দোযখের অধিবাগী হইয়াছে। আর কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশিতাগণ একটি নেকড়া লইয়া আসে এবং তাহারা বनিবে, "তোমরা আল্ধাহর গজবের প্রতি বাহির হইয়া जাস। অতঃপর সর্বধিিক দুর্গ্নময় মৃতের দুর্গ্ধসহ বাহির হৃইবে অতঃপর তাহাকে যমীনের দরজায় নইয়া যাওয়া इইবে।

হাম্াম ইবন্নে ইয়াহ্য়া (র).... অবূ হরায়রা (রা) সূত্রে হयরত নবী করীম (সা) হইতে অনুর্রপ বর্ণিত হইয়াছছ। রাসূনুল্মাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। অমুকের অবস্থ কি? জমুকের অবস্থ কি? অমুক মেয়ের অবস্থা কি? উऊ্ত হাদীসে রাসূন্ন্नাহ (সা) আরো ইরশাদ করেন; যখন কাফিরের কৃহ কবজ করা হয় এবং তাহাকে নইয়া যমীনের দ্মারে পৌছা হয় যমীন্নে দারোগা বলে এত ভীষণ দ্গ্গ্প তো আর কখনো ๔ঁকিতে হয় নাই। অতঃপর তাহাকে যমীনের সর্বাধিক নিন্ন্তরে পৌছইইয়া দেওয়া হইবে। হযরত কাতাদাহ (র)....আাদ্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মু'মিন্রে র্রহসমূহ ‘জাবিয়াইন’ নামক স্থানে এবং কাফিরের Kহহ হাযরা মওতের ‘বরহত’ নামক স্থানে একত্রিত করা হয়। অতঃপ্র তাহার কবরকে সংकीর্ণ করা হয়।

হাফিয আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে খলফ (র).... হযরত আবূ হরায়রা (র) হইইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূনুন্নাহ (সা) ইর্যাদ করিয়াছেন, যথন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফ্ন করা হয় তখন তাহার নিকট কান ও ভয়ার্ত্দ্কু বিশিষ্ঠ দুইজন ফিরিশিতা আপমন করেন একজনকে নকীর ও অপরকে মুনকার বলা হয়। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞ্যসা কর্রেন তোমরা এই ব্যক্তি সস্পর্কে কি বলিতে? অতঃপর সে यাহ কিছু বলিত তাহাই বলে অর্থাৎ তিনি আল্gাহর বান্দা ও তাহার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি বে আল্ধাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ দিতেছি বে হযরত মুহামদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও णাঁার রাসূন। তथন তাহারা বলে আমরাও এই কथা জানিতাম বে, তুমি ইহাই বনিবে। অতঃপর তাহার কবর সত্রুর হাত দীর্ঘ ও সত্তুর হাত প্রশষ্ঠ করিয়া দেওয়া হয়। এবং উহা আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে তথন সে বলে आমি আমার পরিবারবর্থের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে এবং তাহাদিগক্কে খবর দিতে চাই। তখন ফিরিশিতাদ্বয় তাহাকে বলে এখন তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এখানেই নব

দুলালের নিদ্রা গ্রহণ কর যাহাকে কেবন তাহার সর্বধধিক প্রিয়জন জাপ্রত করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয় তবে সে ফিরিশতাদ্দ্য়র প্রশ্নের উত্তরে বলে আমি মানুষকে याহা বनिতে धনতणाম आমিও তাহাই বলিতাম। आমি কিছুই জানি না। অতঃপর তাহারা বলে তুমি. শে এইকথা বলিবে जাহা আমরা পৃর্বেই জানিতাম। অতঃপর মাটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় ভে, তাহাকে চাপিয়া ধর অতঃপর মাটি তাহাকে এমনতবেই চাপিয়া ধরে ভে, তাহার পাজজরের হাত্ছনির একটি অপরটি মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কিয়ামত পর্যত্ত এইভাবেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান গরীব। হাম্মাদ্ ইবনে সালামাহ (র)....হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে. বর্ণনা করেন,

 প্রতিপালক কে? তোমার ম্মীন কি এবং তোমার নবী কে? তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আन্নাহ, আমার দ্মীন ইসলাম ও আমার নবী. হযরত মুহাশ্মদ (সা) यিনি আল্নাহর পফ্ষ হইতে নিদর্শনসযূহ লইয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াহিনেন, অতঃপ্র আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আসিয়াছি ও তাহার কথা পানন কর্রিয়াছি। তখন তাহাকে বলা হয় তুমি সত্য বলিয়াছ। এই সত্যের ঊপরই তুমি জীবন যাপন কর্য়াছ ইহার উপর তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুজ্ঞাহিদ ইব্ন মূসা ও হাসান ইববে মুহাম্মদ.....আাবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে নবী করীম (সা) বলেন, "সেই সত্তার কসম যাহার হাত্ আমার প্রাণ মৃত ব্যক্তি তোমাদের পাদুকার শক্ ওনিতে পায় যथন তোমরা তাহাকে দাফন কর্রিয়া ফির্রিয়া আস। यদি লে মুমিন হয় তবে তাহার সানাত তাহার মাথার নিকট ঊপস্থিত হয় তাহার যাকাত তাহার দান দিকে সাওম তাহার বাম দিকে এবং তাহার অन্যান্য নেক আমন ব্যেন সদকা আষ্ষীয়ততা বঞ্ধন এবং মানুষ্বের সহিত স্দ্বহহার তাহার উंভয় পায়ের নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহার মাথার নিকট মখন কোন ফিরিশিশ্তা আলে তখন তাহার সালাত বলে, "এই দিকে কোন প্রবেশ পথ নাই" যथन ডান দিক্কে আসে তখন তাহার যাকাত বনে, "এইদিকে কোন প্রবেশ পथ নাই" বাম দিক হইতে আসিলে সাওম বনে, "এইদিকেও কোন প্রবেশ পথ নাই।" দুই পাল্য়র নিকট দিকে আসিলে তাহার অন্যান্য সৎকাজ বনে "এই দিক দিয়াও কোন প্রবেশ পথ নাই।" অতঃপর তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়। তখন মনে হয় বেন সূর্য অत্তমিত ইইতেছে। এমন সময় তাহাকে বনা হয় আমরা তোমার নিকট যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করি

উহার উত্তর দাও। তখন লে বলে আগে আমাকে সানাত্ পড়িতে দাও। তখন তাহাকে বলা হইবে ঢুমি সালাত পড়িতে পারিবে, আগে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন সে বনে তোমরা আমার নিকট কি প্রশ্ন করিবে? তথন তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, এই বে ব্যক্তি তোমাদের মাঝে ছিনেন, তাহার সম্পর্কে তোমর্রা কি বলিতে, এবং তাঁহার সম্পক্কে কি সাক্ষ্য দান করিতে? তখন সে জিজ্ঞাসা করে, "যযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করিত্ছে? তখন বলা হয় হু, অতঃপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি বে তিনি আল্লাহর রাসূল যিনি আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া आগমন করিয়াছ্ছে অতএব আমরা উহা সত্য বলিয়া মানিয়াছি। তখन তাহাকে বলা হয়, এই বিব্বাসের উপর পরিচালিত হইয়াই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ. উহার উপরই তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ। এবং আল্লাহ চাহেন ইহার উপরই তোমাকে আবার জীবত করা হইবে। অতঃপর তাহার কবররকে সত্রুর হাত প্রশત্ত করা হয়। উহাকে আলোকিত কনা হয় এবং বেহেশতের দিকে একটি দরজজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে বना হয় আল্নাহ ত'আালা তোমার জন্য উহার মধ্যে বে নিয়ামতরাজী প্রষ্তুত করিয়া রাখিয়াহ্নে উহার প্রতি তকাইয়া দেখ। উহা দেখিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ন হইবে। অতঃপর পবিত্র ক্রহসমূহের মধ্যে তাহার <ূহকে রাথিয়া দেওয়া হয়। সবুজ রংণগে পাখির ন্যায় সে বেহেশতের গাছে ঝুলিতে থাকিবে এবং তাহার শরীরকে মাটির দিকে. প্রত্যাবর্তন করা হয় বে মাটি দ্বারা তাহাকে প্রথম সৃষ্টি করা হইয়াছিল।


ইহার মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে হাব্মান (র) মু'তামির ইবনে হাব্বান এর সৃত্রে মুহাম্ দ ইবনে ওমর ইইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কাফিরেরে জঔয়াব ও তাহার শাস্তির কथা উল্নেখ করিয়াছেন। বায়্যার (র) বলেন, সায়ীদ ইবনে বাহর করাতীসী (র)....হयরত আবূ হরায়া (রা) হইতে মারফূল木পে বর্ণনা কর্রিয়াছেন মু'মিন্নে মৃত্যু সমাপত হইলে সে তাহার সুখ শান্তির সামপ্রি দেথিয়া তাহার শরীর হইতে আা্ম বাহির ইইবার আকাজ্ম করে আর আল্লাহ ত'আলাও তাহার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। মু'মিন্নে র্রাহ আসমানে নইয়া যাওয়া হইলে অন্যান্য মু'মিন্নে ক্রহ তাহার সহিত সাক্ণঙৎ করে এবং দুনিয়ায় তাহাদের পরিঁচিত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যখন সে বলে বে আমি অমুককে দুনিয়ায় দেথিয়া আসিয়াছি তथন উহা তাহাদের ভান নাগে। আর যদি সে এই কথা বলে বে সে তো মারা গিয়াতে তখन তাহারা আফসোস কর্রিয়া বনে, "আমাদের নিকট তো তাহাকে আনা হয় নাই।" মু’মিনকে তাহার কবরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে,

আমার প্রতিপালক, আাল্লাহ। চাহাকে জিঞ্sাসা করা হয়, ঢোমার নবী কে? সে বলে হयরত মুহাম্মদ (সা) আমার নবী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার দ্ঘীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম । অতঃপর তাহার কবরে একটি দরজজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এবং তাহাকে বলা হয় তুমি তোমার স্থান দেখিয়া নও। আর যদি সে আল্লাহর শক্র হয় তবে মৃত্যুকালে আযাব ও শাস্তি দেখিয়া অাহার আা্যা বাহির হইতে চহিবে না। আল্মাহ ত'জালাও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। অতঃপর যখন তাহাকে কবরে বসাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার প্রতিপানক কে? সে বলে, আমি জানি না। তাহাকে বলা হয়, তুমি জান না। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তাহার জন্য একটি দর্রজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং এমন জোরে তাহাকে আঘাত করা হয় যে, মানুষ ও জ্রিন ব্যতীত সকন প্রাী তাহা খনিতে পারে। অতঃপর তাহাকে বনা হয় তুমি সাঁপে দংশিত ব্যক্তির ন্যায় ঘুমাইয়া থাক। রাবী বলেন, আমি হযরত আবূ হরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন প্রাণী দংশন করে। অতঃপ্র তাহার কবরকে সংকীর্ণ করা হয়। রাবী বলেন, আनीদ ইবনে মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন বলিয়া আমি জানি ना।

ইমাম আহমদ (র) বলেন হুসাইন ইবনে যুসান্না (র)...: আসমা বিনতে সিদীক (রা) রাসূনুল্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে, তিনি বলেন, "যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয় তখন তাহার সানাত সাওম তাহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করে। এবং সালাত সাওম ফিরিশিশ্তাকে ফিনাইয়া দেয়। রাসৃনুল্নাহ (সা) বলেন, তখন তাহাকে বসিতে বলা হইলে সে বসিয়া পড়ে তথন তাহাকে জিভ্ঞাসা করা হয় এই ব্যক্তি অর্থ! নবী কনীম (সা) সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সম্পকে? ফিরিশিত্ত বনে হयরুত সুহাম্মদ (সা)। তখন লে বলে আমি সাক্ষ্য দিত্তেছ বে তিনি আল্লাহর রাসূল। ফিরিশিত্ত জিঞ্ঞাসা করে তুমি কি ভবে জানিতে भারিয়াহ। ঢুমি কি ঢাহার यামানা পাইয়াছিনে? তখনও সে বলিবে আমি সাক্ষ দিত্তেছি যে, তিনি আল্পাহর রাসূন্। তथन ফিরিশ্শ্ত বলে এই বিশ্ধাসের ওপরই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ" এবং ইহার উপরই তুম্মি মৃত্যুবরণ করিয়াছ। অার ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। यদি লে কাফির কিংণা ফাজের হয় তখন সরাসরি ফিরিশ্ত তাহার নিকট আসিবে কোন প্রতিবক্ধক থাকে না। অতঃপর উক্ত ফিরিশিত তাহাকে বসাইয়া দিবে এবং তাহাকে জিজ্gাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি সস্পর্কে কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সস্পর্কে? মুহাম্মদ (সা) সস্পর্কে? সে বলে আাল্লাহর কসম আমি কিছুই জানিনা। মানুম যাহা কিছू বলিত আমিও তাহাই

বनिতাম। তখन ফিরিশিশ্ত বলে, ঢুমি এই বিশ্বাসের উপরই জীবন যাপন কন্রিয়াছ, এই বিশ্বাের উপরই তোমার মৃত্যু ইইয়াছে এবং এই বিশ্বাসের উপর তোমাকে পুনরায় জীবিত কর্রা হইবে।

রাসূলूল্মাহ (সা) ইর্শশাদ করেন, অতঃপর তাহার নিকট এমন এক প্রাণী c্রেরণ করা হয়, যাহার হাতে একটি নাঠি থাকিবে এবং উহা দ্যারা সে তাহাকে স্বজোরে আघাত করিবে। উক্ত ফিরিশিতা বধির হইবে এই কারণে তাহার কোন শব্দ ঙনিতে পরিবে না আর তাহার প্রতি কোন প্রকার দয়াও করিবে না। আওফী (র) হযরত আদুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত আয়াতের जাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন কোন মু‘মিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশিতাগণ জাগমন করিয়া তাহাকে সালাম করে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করে। যখন তাহার মৃত্যু घটে তখন তাহারা তাহার জানাयার সহিত চলিতে থাকে এবং পরে অন্যান্য‘লোকের সহিত তাহার জানাযায় সানাতে শরীকক হয়। তাহাকে দাফন করা ইইলে তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা কর্রা হয়। তোমার প্রতিপানক কে? সে বনে, আল্লাহ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার রাসূল কে? সে বলে মুহাম্মদ (সা) আমার রাসূল। তাহাকে জিঅ্sাসা করা হয় पूমি কি সাক্ষ্য দান কর? সে বলে, আমি সাক্ষ্য দান করি, আাল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দান করি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ঢাঁহার রাসূন। जতঃপর যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা জন্য কবর প্রশষ্ত করিয়া দেওয়া হয়। আার কাফির্রের মৃহ্যু সমাগত হইলে ফিরিশিত্তাগণ তাহাকে মারিতে তরু করে। ইর্রশাদ হইয়াছে :
 মুথে ও পিচ্ঠ আঘাত করিতে থাকেন। जতঃপর যথন তাহাকে দাফন করা হয় তখন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্গা হয় তোমার প্রতিপানক কে? সে ইহার কোন উত্তর করিবে না। এবং আল্লাহর নামই সে ভুলিয়া যায় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নিকট কোন র্যাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল? তখনও সে কোন উত্তর করিবে না। ইর্রশাদ হইয়াহে :
 কর্রিয়া দেন। ইবনে आবূ হাত্মি (র) বলেন, আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম আयদী (র)....আবূ কাতাদা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ,
 বলেন, মু'মিনের মৃত্যুর পর ঢাহাকে দাফন করা হইলে কবরে তাহাকে বসাইয়া দিয়া

काशेर-५a-(C)

জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপানক কে? সে বনে, "আন্ধাহ" তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নবী কে? সে বনে মুহাম্মদ ইবনে আদ্দুল্লাহ" এই কথা তাহাকে কয়েক বার জিজ্ঞাসা করা হয়। অতঃপর দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বনা হয়, "यদি তুমি জ্রান্ত ইইতে তবে ইহাই তোমার বাসস্থান ইইত ইহার প্রতি তুমি তাকাইয়া দেখ। অতঃপর তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দ্বার উনুুক্ত করা হয় এবং তাহাকে বলা হয় যেহেহু তুমি সর্রল সঠিক পথথ পরিচালিত হইয়াছ, অতএব ইহা তোমার বাসস্থান তুমি ইহার প্রতি তাকাইয়া দেখ। আর যখন কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে তখন তাহাকে কবরে বসাইয়া প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী কে? সে বলে আমি তো কিছুই জানি না। आমি মানুযকে বনিতে ঔনিয়াছি। অতঃপর তাহাকে বনা হয়, তুমি কিছু জানিতে না। তখন বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বলা হয়, তুমি যদি সঠিক পাে চলিতে তবে ইহাই তোমার বাসস্হান হইত। তুম্ম ইহার দিকে একটু তাকাইয়া দেয়। অতঃপর তাহার জন্য দোয়খর দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অার তাহাকে বলা হয় ভেহেহু তুমি পথভ্টষ্ঠ হইয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা। অতএব ইহার প্রতি তুমি দৃষিপাত কর।
 মধ্যে এই বিষল্যেরই উল্নেখ করা হইয়াছে। आাক্রুর রায়যাক (র) মামার (র) ইইতে তিনি ইবনে তাউস (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে


 ‘কাতাদাহ (র) বলেন, পার্থিব জীবনে আল্নাহ ত'আলা নেক ও সৎকাজের উপর তাহাকে কায়়ে রাথvন এবং মৃত্যুর পর কবরে ও। পূর্ববর্তী আরো অনেক উনামায়ে কিরাম হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত। আার আাদ্লুন্নাহ হাকীম তিরমিযী তাহার ‘নাওয়াদিরুন্ন উসূল’ গ্থন্থে উন্নেখ কর্রিয়াছেন, আমার পিত....অাদ্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূনুল্মাহ (সা) আমাদের নিকট आগমন করিলেন, আমরা তখন মদীনার মসজিদে বসিয়াছ্ছিলাম। তখন তিনি বनिলেন, আমি গতরাত্রে একটি আশ্রর্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছি, আমি দেখি কি, আমার উম্মত্রে এক ব্যক্তির নিকট তাহার র্রহ কবজের জন্য মালাক্কল মওত আসিয়াছে, তখন তাহার পিত-মাতার প্রতি তাহার সদাচারণ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মালাকুল মওতকে ফিরাইয়া দিল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেথিতে

পাইলাম বে কবরের আयাব তাহাকে মিরিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তাহার অজু আসিয়া তাহাক্ উদ্ধার করিন। আর এক ব্যক্তিকে দেথিলাম, বে শয়তান তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু আল্ধাহর যিকির আসিয়া তাহাকে মুক্তি দান করিল। आমার উশ্থতের আর ব্যক্তিকে দেখিতে পাইনাম আযাবের ফিরিশ্ত্ত তাহাকে বেষ্ন করিয়া রাখিয়াছে কিত্ুু তাহার সালাত আসিয়া তাহাকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিল। আমার উপ্মতের আর এক ব্যক্কিকে দেখিতে পাইনাম বে পিপাসায় তাহার জিহ্ৰা বাহির ইইয়া আসিয়াছে যখনই সে হাউজের নিকট যায়, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহার সাওম আসিয়া তাহাকে তাহার পানি পান করাইন। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইনাম ভে নবীণণ চক্র করিয়া বসিয়া আছেন এবং এই লোকটি বে চক্রের নিকট বসিতে চায় তাহারা তাহাকে বিতাড়িত কর্রিয়া দেয় তখন তাহার জনাবতের গোসন आসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আমার পাক্শ বসাইয়া দিল। আমার উন্মতের এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইলাম ভে তাহার সষুথ্ে অক্ধকার তাহার পিছনে অক্ধকার, তাহার ডান দিকে অন্ধকার, তাহার বাম দিকে অন্ধকার, তাহার উপরে অধ্ধকার তাহার নীচে অন্ধার, এবং সে অস্থির। এমন সময় তাহার হজ্জ ও উমরাহ আসিয়া তাহাকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া তাহাকে নূর ও আলোর মধ্যে দাখিল করিয়া দিল। আমার ঊম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিলাম বে সে মু'মিনদের সহিত কथা বनিত্ছে অথচ তাহারা তাহার সহিত কথা বলিত্তে না এমন সময়ে তাহার আ丬্মীীয়তর সশ্পর্ক আসিয়া ঢাহাদিগক্ক বলিল হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা ইহার সহিত কথা বল অতঃপর তাহারা কথা বলিল। আমার ঊপ্পতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম তাহার মুখম্ডল তাহার হাত দ্বারা আাুনের ফ্রুকী হইতে বাচাইতেছে এমন সময় তাহার দান-খয়র্রাত आসিয়া তাহার সম্মুথ্খ আবরণ হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মাথার উপরে ছায়া হইল। आমার উশ্থতকে এমনও দেথিলাম বে তাহার চতুর্দিক হইতে আযাবের ফিরিশ্ত্ত তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় সৎ কাজের প্রতি আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেব আসিয়া তাহাদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা কর্রিয়া রহমতের ফির্রিশ্তাগণের মধ্যে দাখিল করিয়া দিল। আমার এক উম্মতকে এমনও দেখিলাম বে, তাহার উভয় হাঁটুদ্যের মাঝে মাথা উপুড় করিয়া বসিয়া আছে এবং আল্লাহও তাহার মাঝে এক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে এমন সময় जাহার সদ্ব্যেহার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আল্নাহর নিকট প্পীঘায়া দিন। আর এক ব্যক্তিকে এমনও দেখিতে পাইনাম ভে তাহার বাম দিক হইতে তাহার আমল নামা আসিতেছে এমন সময় আল্gাহর প্রতি তাহার ভয় আসিয়া তাহার আমননামা তাহার ডান হাতে

ঊ亦ইয়া দিন। এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইলাম বে তাহার আমলের ওজন হানকা হইয়া গিয়াছে অতঃপর তাহার শিফ সন্তানরা আসিয়া তাহার আমলনামা ভারী করিয়া দিন। আমার এক ঊম্মতকে দেথিলাম যে জাহন্নামের পাড়ে দাঁড়াইয়া আছে অতঃপর আল্লাহর ভর্যে তাহার কস্পন্ তাহাকে উদ্ধার করিল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম বে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষে করিবার জন্য উপুড় করা হইয়াছে। এমন সময় আল্লাহর ভয়ে তাহার অশ্রু आসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিন। এক ব্যক্তিকে দেখিনাম সে পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া কাঁপিত্ছে এমন সময় আল্মাহর প্রতি তাহার সুধারণা আসিলে তাহার কশ্পন থামিয়া গেন এবং পুলসিরাত পার হইয়া গেন। আমার উষ্খতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম বে সে পুনসিরাতের উপর একবার হামাঔড়ি খাইতেছে আবার কিছ্ৰ সময় হৃছট খাইয়া চলিতেছে এমন সময় আমার উপর তাহার দর্রাদ শরীফ পাঠ आসিয়া তাহাকে সোজা কব্রিয়া দিল এবং পুনসিরাত অতিত্র্ম কর্রিয়া চনিয়া গেন। আমার ঊপ্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইনাম বে বেহেশতের্র দরজার নিকটবর্তী হইয়াহ্ অতঃপ্র দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া ইইন এমন সময় "লা-ইনাহা ইল্ধাল্gাহ এর শাহাদাত" আসিল এবং দর্জা খুলিয়া গেল। এবং তাহাকে বেহেশতে দালিখ করিয়া দিল। ইমাম কুরতুবী হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়া বলেন, ইহ একটি বিরাট হাদীস ইহার মধ্যে বিশেষ আমলসমূহ উল্নেখ করা হইয়াছে যাহাকে মানুষ বিশশষ বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। তিনি তাহার "আাত্তায়কিরাছ" নামক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ানা মুনেনী এই সম্পর্কে আরো একটি আশার্যজনক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আবূ আদ্রুর রহমান আহমদ ইবনে ইবরাহীম বক্যী (র)....তামীমদারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা কর্য়াছেন, আল্লাহ তাআলা মালাকুল মওতকে বলেন, पूমি আমার বন্ধুর নিকট যাও এবং তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। ঢাঁহাকে আমি সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় পরীক্প করিয়াছি এবং সর্বাবস্থায়ই তাহাকে আমি লেই অবস্থয়ইই পাইয়াছি যাহা আমি পছন্দ করি। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস, আমি তাহাকে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি দান কবির। অতঃপর মালাকুল মওত তাহার নিকট যায় তাহার সহিত আরো পাচশত ফিরিশ্ত্ত থাকে যাহারা বেহেশত্রের সুগক্ধি ও কাফননের কাপড় সাথে নইয়া যায়। তাহাদ্রর কাছে ফুলের
 সুগক্ধি থাকে। তাহাদের নিকট সাদা রেশমের কাপড় থাকে যাহা মিসক এর সুগক্ধি মিশ্রিত থাকে। অতঃপর মালাকুল মఆত आসিয়া উক্ত ব্যক্তির শিয়রে বলেন এবং অन্যান্য ফিরিশ্তা তাহাকে ঘিরিয়া বসেন এবং তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার একএকটি

অংগের উপর হাত র্াাখেন এবং রেশদ্মের কাপড় তাহার মুথ্থে নীচে রাথেন। তাহার জন্য বেহেশতের একটি দরজা উনুুক্ত করা হয় অতঃপর ছোট শিফ কাঁদিলে ষেমন তাহাকে বিভিন্ন জিনিস দ্যারা সাব্ত্রনা দেওয়া হয় অনুর্রপভাবে তাহাকে বেহেশতের শ্ত্রীলোক দ্বারা কখনো উহার বিভ্ন্ন ফনমূল দ্বারা আবার কখনো উহার পোশাক পরিচ্ছেদ দ্ঘারা তাহাকে সান্ত্ননা দেওয়া হয়। বেহেশতের শ্তীরোকগণ তখন হাসিয়া হাসিয়া তাহার সহিত সাক্ষতের আকাক্শ করে। র্রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, তখন তাহার ক্রু বাহির হইয়া পড়ে। বুরসানী তাহার বর্ণনায় বলেন তখন তাহার <্রnহ তাহার পছন্দনীয় বস্থুর কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে চাহে। রাসূলূল্নাহ (সা) বলেন, মালাকুল মওত তাহাকে বলেন হে পবিত্র র্রহ। ঢুমি কন্টকববিীীন বরই, সাজান কনা, প্রশ্ত ছায়া প্রবাহিত পানির প্রতি বাহির ছইয়া আস। রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, তাহার সহিত মায়েরা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা করে মালাকুল মওত তাহার সহিত উহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা প্রকাশ করে। মাनাকুল মওত ইহা জানেন যে এই ব্যক্তি আল্লাহর থ্রিয় বান্দা অতএব যদি সে সামান্য কষ্টও আমার দ্মারা ভোগ করে তবে তাহার প্রতি আল্নাহ অসত্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন। অতরব তাহার <্রহ ঠিক ঢদ্রপপ বাহির করা হয় বেমন আটা হইতে চুন বাহির করা হয়। এই প্রকার মানুষ সশ্পর্কে আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করিয়াছ্ন :


 इয় তবে সুখ-সাচ্মন্দের জীবন লাভ করিব্বে অর্থাৎ আরামের মৃত্য হইবে এবং পরবর্তীতে সুখের জীবন যাপন করিবে এবং এবং দুনিয়ার জীবনের মুকাবিলায় সুখ সাচ্মন্দের বেহেশত লাভ করিবে। রাসূনুন্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রেন, যখন ক্রুহ তাহার শরীর হইতে কবজ করা হয় তখন সে তাহার শরীীরকে বলে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরক্কার দান করুন। ঢুমি আমাকে লইয়া আল্লাহর ইবাদত পালনে ব্যু হইতে এবং আল্লাহর নাফর্মানীী করিতে আমাকে নইয়া বিলম্ব করিতে। তুমিও মুক্তিলাভ কর্রিয়াছ এবং আমাকেও মুক্তিান করিয়াছ। ঢখন শরীীরও তাহার রূহকে অনুর্ণপ কथা বলেন। রাসূলूল্নাহ (সা) বলেন, ঢখন व্য যমীনে সে ইবাদত করিত সেই यমীন এবং আসমানের বেই দরজা দিয়া তাহার আমল উপরে উঠান হইত এবং বে দরজা দিয়া তাহার রিযিক অবতীর্ণ হইত তাহারা চল্লিশ দিন যাবৎ কাঁদিতে থাকে। রাসূনুন্ধাহ (সা) বলেন, মওতের ফিরিশিশ্তা যখন তাহার র্রুহ কবজ করেন তখন পাচচশত ফিরিশিত্ত

তাহার শরীরেরে নিকট দড্ডায়মান হয় এবং তাহাকে গোসল দেওয়ার সময় মানুষ্েে তাহার শরীর পান্টাইবার পূর্ব্রে তাহারা ঢাহার শরীীর পান্টাইয়া দেয়। এবং তাহাকে গোসলদানে শরীক হয়। মানুষ্েে কাফন পরিধান করাইবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাকে কাফন পরিধান করায়। মানুভের সুগক্ধি লাগাইবার পূর্বে তাহারা তাহাকে সুগঙ্ধি লাগায়। এবং তাহার বাড়ীর দরজা হইতে কবর পর্যণ্ঠ দুই সারিতে সারিবদ্ধ হইয়া তাহার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করিতে করিতে তাহার প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ঠিক সেই মুহুর্তে ইবনীস এত জোরে চিৎকার করে যেন তাহার হাড্ডি ভাংগিয়া যায়। তখন সে তাহার লশকরকে বনে, আরে এই ব্যক্তি কিভাবে তোমাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল? তখন তাহারা বলে, এইব্যক্তি নিষ্পাপ ছিন।

রাসূनूল্নাহ (সা) বলেন, মৃত্যুর ফিরিশিত যখন ঢাহার kূহ बইয়া আসমানে আরোহণ করেন, তখন জিবরীল (অ) সত্তুর হাজার ফিরিশি্তাসহ তাহাকে অভর্থ্থনা করেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন সুসংবাদ দান করেন। রাসূলूন্নাंহ (সা) বলেন মৃত্যুর ফিরিশ্তা ঢাহার র্রহ নইয়া যখন আরশের নিকট পৌছায় তখন সে সিজদায় जবনত নয়। তখন আল্লাহ ত‘আলা মৃত্যুর ফিরিশিতাকে বলেন, আমার বান্দার <্রহ নইয়া তুমি. কাটাবিহিন বরই সাজান কনা প্রশ্তু ছায়া ও প্রবাহিত পানির মধ্যে রাখিয়া দাও। রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করেন, "অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয়, তখন তাহার নিকট তাহার সালাত আসিয়া তাহার ডানদিকে উপস্থিত হয় তাহার সাওম आসিয়া তাহার বাম দিকে, কুর্ান আসিয়া ঢাহার মাথার নিকট সানাতের জন্য তাহার পদ চাননা তাহার পায়ের নিকট দাঁড়ায়। তাহার ধখধ্ব্বারণ কবরের এক পাশ্শে দভায়মান হয়। অতঃপর আল্নাহ ত‘অালা তাহার নিকট কিছ্ম আযাব প্রেরণ করেন অতঃপর উহা যখন তাহার ডানদিকে আসে তখন তাহার সালাত উशাকে বাধা দিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সদা তাহার জীবনকে সৎ কাজ্ে ব্যাত রাথিয়াছে এথন সে একটু আরাম করিতেছে। অতঃপর বামদিক ইইতে আযাব আসিবে তখন তাহার সাওমও অনুকুপ বলিবে। তাহার মাথার দিক হইতে আসিলে কুরजান ও यিকিনও অনুর্রপ কথা বনিয়া উহাকে বিদায় দিবে। তাহার পায়ের নিকট দিয়ে আসিলে সানাত্র জন্য তাহার পদচাননা উহাকে অনুর্রপ বলিয়া বিদায় দিবে। মোটকথা বেই দিক হইতেই উহা তাহার নিকট প্পীছাবার ঢেষ্ঠা করিবে সেই দিক হইতেই বাধা প্রাণ্ত হইবে। অতঃপর আযাব যখন ফির্য়য়া চলিয়া যাইতে থাকিবে তখন, তাহার そौর্य অন্যান্য আমল সমৃহকে বनিবে, আমি দেখিতেছিনাম বে, তোমরা আযাব হটাইয়া দিতে পার কিনা তোমরা অক্ষম হইলে অবশ্য আমি উহাকে বিতাড়িত করিতে যত্ববান হইতাম। তোমারই যখন উহাকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছ

তখন আমি পুলসিরাত ও মীযানের নিকট তাহার কাজ্জ আসিিব। রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন আল্লাহ ত'আলা এমন দুইজন ফির্রিশৃত প্রেরণ করিটেন যাহাদের চঙ্গুদ্য বিদ্যুতের ন্যায় এবং তাহার স্বর বজ্রের ন্যায়, ঢাহাদের দাঁত সিংহের ন্যায় তাহাদের শ্বাস-শ্র্রাস आษ্নর ফুলকির ন্যায়, তাহাদের চুল তাহাদের পায়ের নীচে. ঝুলন্ত। তাহাদের উভয় কাঁধের মাঝ্েে এত এত দুরত্য। মায়া মমত তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরীত করা হইয়াছ, তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার এবং অপর জনকে বনা হয় নকীর। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এত ওজনী হাতুড়ী হইবে বে রবীজাহ ও মুযার গোত্রদ্য়র সকলে মিলিয়া উহা উঠাইতে চাহিলেও উহা উত্তোলন করা সత্যd নহে। রাসূনুল্লাহ (সা) বলেন, তাহারা দাফনকৃত ব্যক্তিকে বসিতে বলিবে অতঃপর সে সোজা হইয়া বসিবে। তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পৌছাবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমার প্রতিপানক কে? তোমার ম্বীন কি? তোমার নবী কে? রাবী বলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাগা করিন, ইয়া রাসূনুল্ধাহ! আপনি ফিনরিশ্তাদ্দ্য়ের শে বর্ণনা দিলেন এমন অস্থায় কে আছে, বে কথা বলিতে সক্ষম হইবে? রাসূলूল্ধাহ (সা) তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন,


রাবী বলেন, তथন সে উত্তর করিবে আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্মাহ যাহার কোন শরীক নাই। আমার দ্ঘীন ইসলাম এবং আমার নবী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপ্র ফিরিশিশ্তাদ্বয় বলে, তুমি সত্য বनিয়াহ। অতঃপর তাহারা তাহার কবরকে সম্মুখ্ে চল্লিশ হাত তাহার ডান দিকে চল্লিশ হাত, তাহার বামদিকে চল্লিশ হাত তাহার পিছন দিকে চন্নিশ হাত তাহার মাথার দিকে চল্নিশ হাত প্রশস্ঠ কর্য়য়া দিবেন। তিনি বনেন, মোট দুইশত হাত প্রশশ্ত করা ইইবে। বুরসানী বলেন, आমার ধারণা চল্লিশ হাত পর্যত্ত উহার বেষ্টনী হইবে। রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর ফিরিশিতাদ্য়, তাহাকে বলেন, তুমি উপরের দিকে তাকাও, তখন দেখা যাইবে বে তাহার উপরে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে। তাহারা তখন আরো বলে, पুমি আল্লাহর বন্মু। ব্যহেতু তুমি আল্নাহর হকুমের অনুগত্য করিয়াছ, এই কারণে ইহাই তোমার বাসস্হান। অতঃপ্র রাসাসূনুন্নাহ (সা) বলিলেন, সেই সভার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, ‘তখন সে এতই আনন্দ লাভ করিরে বে চিরদিন তাহার অন্তরে উহা বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি

নীচের দিকে তাকাও, তখন সে নীচের দিকে তাকাইয়া দেথিবে মে দোযথ্থে দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে, তখন ফিরিশ্তাদ্বয় বলিবে, হে আল্লাহর বক্ধু। তুমি চিরিিনের জন্যা ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিলেন, এই মুহূর্ত্র তাহার অন্তরে এমন আনন্দ অনুভব করিবে যাহা চিরদিন তাহার অত্তরে বিদ্যমান थাকিবে। রাবী বলেন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বেহেশত্তের দিকে তাহার জন্য সাতততরটি দরজা উনুক্ত করা হইবে। উহা দ্যারা বেহেশতের স্নিঞ্ধ হাওয়া তাহার নিকট जসিতে থাকিবে। পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইররশাদ করিয়াছেন, আল্মাহ ত'অালা মাनাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার শক্রুর নিকট যাও এবং তাহাকে আমার নিকট টপস্থিত কর। তাহাকে আমি প্রদ্রে নিয়াতম দান করিয়াছি কিন্হু সে কেবল আমার অবাধ্যত কর্রিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর্রিব। जতঃপর মানাকুম মওত সর্বাধিক ভয়্কর আকৃতি ধারণ কর্রিয়া তাহার द्राহ কবজ কর্রিতে যান। তাহার বারটি চক্কু থাকে এবং বহ কাটা বিশিষ্ট জাহান্নাম্রে একটি শীখ থাকে। পাচশতত ফিরিশ্তাও তাহার সাথে যাবে। প্রত্যেকের নিকট জাহান্নামের আংগার ও আাुনের চাবুক যাকে। মাनাকুন মওত সেই শীখ দ্বারা তাহাকে সজোর্র এমন আঘাত করিবে বে তাহার সমস্ত কাঁটাঙ্ী তাহার শরীর্, তাহার লোমকুপ ও তাঁহার নখের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ফিনিশ্তা তাহাকে যুড়াইতে থাকেন। অতঃপর পায়়র নখখর মষ্য হইতে তাহার ক্রহ টানিয়া আনেন। অতঃপর ঢাহাকে তাহার গোড়ানীর, উপর নিক্ষেপ করে। এই সময় জাল্ধাহর দুশমন বেহুশ হইয়া পড়ে এবং মানাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেয়। অতঃপর ফিরিশিত্তাগণ তাহাকে জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখ মভ্ডনে ও তাহার পিঠঠ আঘাত করেনে এবং তাহাকে সজোরে চাপিয়া ধরেন আর তাহার পায়ের গোড়ানী হইতে তাহার র্রুহ টানিয়া আনেন এবং তাহার দুই হাট্র উপর নিক্ষেপ করেন। এই সময়ও আল্ধাহর এই শख্র বেহুশ হইয়া পড়ে অতঃপর মালাকুন মওত তাহাকে বসাইয়া দেয় এবং ফিরিশি্তাগণ জাহান্নাম্মে লেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখমড্ডে ও পিঠে আঘাত করেন এবং তাহার হাট্দ্য়ের মধ্য হইতে তাহার ক্রহ টানিয়া আনেন এবং তাহার কোমরে নিক্কেপ করে এই সময়ও আল্লাহর শত্র বেহশ হইয়া পড়ে। অতঃপর মালাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেন এবং ফিরিশিশ্তাগণ তাহার মুখমভ্ডে ও তাহার পিঠঠ সেই চাবুক দ্মারা আঘাত করেন। রাসূনূন্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর মালাকুল মওত পৃর্বের ন্যায় তাহার ক্রহ কোমর হইতে টানিয়া বুকের ওপর নিক্কেপ করেন অতঃপর তাহার হলকে নিক্ষেপ করেন এবং আাল্লাহর এই দুশমন পৃর্বের ন্যায় বেহশ হয় এবং তাহাকে বসাইয়া তাহাকে চাবুক দ্যারা আঘাত করা হইতে থাকে। অতঃপর

ফिরিশ্তাগণ তাহার মুখের নীচে আӊ্ৰনের আংগার ও জাহান্নামের তামা রাথিয়া দেয়। তখন মালাকুল মওত তাহাকে বলেন, হে অভিশণ্ড ক্রহ। আণন, উত্ত পানি ধ্যঁয়ার ছায়ার দিকে বাহির হইয়া আস, यাহা আরামদায়কও নহে এবং ঠাডাও নহে। রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করেন মানাকুল মওত যখন তাহার ক্রহ কবজ করেন তখন द্রহ তাহার শরীররকে বলে, আাল্লাহ তোমাকে বড় খারাপ বিনিময় দান কর্রুন, তুমি আমাকে লইয়া তাহার অবাধ্যত কর্রিবার জন্য বড়ই অস্থির হইতে অথচ, তাহার প্রতি আনুগত্য করিবার ব্যাপারে বড়ই অবহহনা করিতে। ঢুমি ঢো ধ্সং হইয়াছ আর আমাকেও ধ্লংস করিয়াছ। অতঃপর ফিরিশৃতাগণ তাহাকে বনিবে যে তাহার এক আদম সন্তানকে দোযখের ঘাটে নইয়া আসিয়াছে। রাসূনুন্মাহ (সা) ইর্যশাদ করেন, যখন তাহাকে দাফন কর্যা হয় তথন তাহার কবরকক বড়ই সংকুচিত করা হয়। এমনকি তাহার পাজর্রের হাড়ঔলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ডান দিকের হাড়ঐলি বাম দিকের আর বামদিকের হাড়ঔলি ডানদিকে প্রবেশ করে। তিনি বলেন তাহার নিকট উটের গলার ন্যায় উैদू তলা বিশিষ্ট কাল সর্প প্রেরণ করা হয়। সর্পツनि তাহার দুই কান ও দুই পায়ের বৃদ্ধাংণ্তি দংশন করিতে ও কাট্তিতে থাকে এমন কি তাহাকে কাট্তিতে কাট্তিতে তাহার মধ্য ভাগ পর্যন্ত প্ৗীছয়। আল্লাহ ত'জালা তাহার নিকট এমন দুইজন ফিরিশ্তা প্রেরণ কর্রেন, यাহাদের চক্ষুদ্ময় বিদ্যুৎতের ন্যায় তাহাদের স্বর বজ্রের ন্যায়। তাহাদের দাঁত বড় বড় সিংহহর ন্যায় এবং তাহাদের শ্বাস প্রপ্বাস আগुনের ফুলকীর ন্যায় উজ্তণ্ট।
 তাহাদ্রে অন্তরে মায়া মমতার লেশমা|্র নাই। তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার ও जপরজনকে বলা হয় নকীর। প্রত্যেকের হাতে একটি একটি হাতুড়ী থাকিবে। যদি রবীআহ ও মুযার গোত্রের সকনে মিলিয়াও উशা উজ্তোলন করিতে চেষ্টো করে তবে উহা উত্রোলন করা তাহাদের পক্ষে সষ্ব নহহ। অতঃপর তাহারা তাহাকে বসিতে বলিলে সে বসিয়া পড়ে। তথন তাহার কাফন তাহার কোমর পর্य্ত পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপানক কে? ঢোমার ম্ধিন কি। ঢোমার নবী কে? লে বলে, आমি তো জানি না। তাহারা বলে, তুমি জানিতে না আর তেনাওয়াতও কর্রিতে না। অতঃপর তাহারা তাহাকে এমন জোরে আঘাত করে বে উহার ফলে কবরে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। অতঃপর তাহারা প্রত্যাবর্তন কর্রিয়া তাহাকে বলে, তুমি তোমার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা। তখন সে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবে বে, বেহেশতের দিকে একটি দরজ্জা উনুক্ত রহিহ়াছে। তখন তাহারা তাহাকে বলে, "রে আল্লাহর শজ্রু। ঢুমি আল্লাহর আনুগত্য করিলে ইহাই হইতে তোমার বাসস্থান। রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, এই সময় সে এতই অনুতণ্ণ হইবে યে, কখনো উহা তাহার অন্তর হইতে বিচ্ছেদ হইবে না।

কাशীর-৬b - (e)

তিনি বলেন，তখন তাহাকে নীচের দিকে তাকাইতে বলা ইইবে অতঃপর সে নীচের দিকে তাকাইয়া দোযথের দিকে একটি দরজজা খোনা দেথিতে পায়। তখন ফিরিশ্তাদ্বয় তাহাকে বলে，হে আল্লাহর শক্রু। ভ্যেেু তুমি আল্লাহর হহকুম্রের বিরোধিতা করিয়াছ， কাজজই ইহাই তোমার বাসস্থান । রাসূলূন্নাহ（সা）ইরশাদ করেন，সেই সত্তার কসম， याহার হাতে আমার জীবন，এই সময়েও তাহার অন্তর এতই অনুত丹্犬 হইবে ভে，কোন দিন আর ঊহা বিচ্ছ্মি হইবে না। রাবী বনেন，হযরত আয়েশা（রা）বলেন，তাহার জন্য দোযথের দিকে সাতত্তুরটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। ঐ সকল দরজাসমূহ দ্বারা উহার উত্তাপ ও আগ্নীবায়ু তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। যাবৎ না কিয়ামত কায়েম হইবে। হাদীসটি অত্যন্ত গরীী। হযরত অনাস（রা）হইতে ইয়াযীদ রুক্কাশী অনেক মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীস শাল্শ্রের ইমামদের মতে একজন দুর্জয় রাবী। ইমাম আবূ দাউদ（র）বলেন ইবরাহীম ইবন মূসা রাবী（রা）．．．．হযরত উসমান（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，নবী করীী（সা）যখন কোন মৃত ব্যক্কিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন তখন তিনি তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং তিনি বनिতেন，＂তোমরা তোমাদের তাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর মযবুত थাকিবার জন্য দু＇আ কর কারণ，তাহাকে এখন প্রশ্ন করা হইবে। হাদীসটি কেবন ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন । হাফিয আবূ বকর ইবন মারদুয়াহ（র）’্َّ重 প্রসংগে যাহ্হাক（র）এর সূख্রে হযরত ইবনে আব্বাস（রা）হইতে একদিন দীর্ঘ হাদীস গরীব সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

## 

২৮．पুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্রে এবং উহারা উহাদের সশ্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্রংসের ক্ষেज्वl｜
২৯. জাহান্নামে যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ কর্রিবে কত নিকট এই जাবাস্ত্থ।
৩০. এবং উহারা জাল্লাহর সমকক্ষ উঘ্ঘাবন করে তাহার পথ হইচে বিভান্ত করিবার জন্য। বল, ভোগ কর্রিয়া নও পরিণাম্ম অগ্নিই ঢোমাদিগের প্রত্যাবর্তন স্থল।
 এর মধ্যে

 বুখারী (র) বনেন, आাীী ইবন আদ্মুল্নাহ (র)....इयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বर्विত তিनि তাহারা ইইল মাক্কার কাফির। আওফী (র) বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসংণে বলেন, আয়াতে যাহাদের সশ্পর্কে বনা ইইয়াছে তাহারা হইন, জাবালাই ইবন আয়হাম ও তাহার অনুসারীরা যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া ক্রম বসতি স্থাপন করিয়াছিন। কিন্ুু ইবনে আব্বাস (রা) হইতে প্রসিদ্ধ ও বিও্্ধ মত ইইন প্রথম মতটি। অবশ্য আয়াতের মর্ম সকল কাফিরকে শামিন করে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্গ মানব জাতির কন্যাণণর জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানবজাতির জন্য র্রমত ও নিয়ামত হিসাবে তাঁাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপ্র যে তাহার দাও‘আত গ্রহণ করিয়াছছ ও ঢাহার অনুসরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে বে ঢাহার দাও আত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও না-শোকরী করিয়াছে সে দোযখে প্রবেশ করিবে। হযরুত আনী (র) হইতেও হयরত ইবনে আব্বাস (রা) এর প্রথম মতের ন্যায় ঢাফসীর বর্ণিত আছে।

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....ইবনুল কাওয়া হইতে বর্ণিত বে তিনি একবার হযরুত
 তাফসীর প্রসংগে জিঞ্sাসা করিলেন তিনি বনিলেন, আয়াতে যাহাদের সশ্পর্কে বনা হইয়াহে তাহারা ইইন, বদর যুক্ধে আগত কুরাইশ কাফির দন। মুনযির ইবন শাযান (র)....আাবূ তুফাইন (রা) হইতে বর্ণিত বে একবার হযরত আলী (রা)-র নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল্ল মু‘মিনীন। যাহারা আল্লাহর নাশোকরী করিয়া তাহার নিয়ামত পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের গৃহ্রে

ঠঠলিয়া দিয়াছে সেই সফন नোক কাহারা? তিনি বনিলেন কুরাইশ মুনাফিক দল। ইবনে আবূ হাত্ম (রা)....ইবনে জবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার হযরত জাनী (রা) দভায়মান হইয়া বলিলেন, কেহ কি আমার নিকট কুরজান সশ্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা কর্রিবে? আমি আল্লাহর শপথ কর্রিয়া বলিতেছি, আজ यদি কুর্রান সম্পক্কে আমার তুননায় অধিক জ্ঞানসপ্পন্ন কোন লোককে জানিতাম তবে আমি অবশ্যই তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম यদিও সমুদ্রের অপরকুলে সে অবস্থান করুক না কেন। তখন আদুল্দাহ ইবনে কাওয়া দন্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, याহারা কৃফ্র এর মধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত বদনাইয়াছে তাহারা কোন লোক? তিনি বनिনেেন, তাহানা হইন, কুরাইশ গোত্রের মুশরিক্রা তাহারা ঈমানের নিয়ামতের বদনে কুফরকে প্রহণ করিয়াছে। এবং তাহাদের কওমকে ধ্নংস্সে ঘরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

সू出 (রহ) প্রসংগগ বলেন, মুসলিম আল মুস্তাওফা (র) হযর্রত জাীী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তিনি বলেন, তাহারা হইন কুরাইশ গোত্রের দুইটি চরম অপরাধী শাখা গোত্র বনু উমাইয়্যাহ ও বনু মুগীরাহ। বনু মুগীরাহ গোত্র বদরের যুক্ধে ঢাহার বংশের লোকদিগকে ধ্ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ কর্রিয়াছে এবং বনু উমাইয়াহ উহোদ যুদ্ধে তাহার কওমকে ধ্পংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। ঋ্পংসের ঘর বলিয়া জাহান্নাম বুঝান হইয়াহে।

ইবনে आবূ হাতিম (র)....आমর ইবন মুররাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে,
 তাহারা হইল কুরাইশ গোচ্রের দুইটি ফাজের বংশ অর্থা বনু উমাইয়াহ ও বনু মুগীরাহ। বনু মুগীরাহকে বদর যুক্ধে ধৃং করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়াহকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছু সুখ ভোগ করিতে দেওয়া ইইয়াছে। আবূ ইসৃহাক (র) আমর ইবন মুররাহ (র) হইতে তিনি হযরত আनो (রা) হইতে অনুর্রপ হাদীস বর্ণনা

 তাফসীর প্রসংণগে বলেন তাহারা হইল্ কুরাইশদদরর দুইটি চর্ম ফাজের বংশ বনু মুগীরাহ বনু উমাইয়্যাহ। বনু মুগীরাহকে বদর যুক্ধে ধ্ঞংস করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহকে কিছুদিন যাবৎ সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। হামযাহ যাইয়াত (র) আমর ইবন মুর্রাহ হইতে অনুক্রপ বর্ণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হ্যরত উমর (রা) কে বলিলেন, হে আমীরুন সু‘মিনীন |ín

为 কथা বলা হইয়াছে তিনি বলিলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের গোষ্ঠী। একগোষ্ঠী আমার মামুর গোষ্ঠী এবং অপর গোষ্ঠী তোমার চাচার গোষ্ঠী যাহারা আমার মামুর গোষ্ঠী আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর যাহারা তোমার চাচার গোষ্ঠী আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত ঢিল দিয়াছেন। মুজাহিদ，সায়ীদ ইবন，যাহহহাক，কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ （র）বলেন，তাহারা হইল，কুরাইশ কাফিরদল যাহারা বদর যুদ্ধে নিহত ইইয়াছে। মালেক（র）নাফে（র）হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর（রা）হইতেও অনুরূপ তাফসीর বর্ণনা কনিয়াছেন । আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারিত করিয়াছে তাহারা তাহাদের পূজা করে এবং অন্যান্য মানুষকেও উহার প্রতি আহ্নান করে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে ধমক
 আপনি বলিয়া দিন，তোমরা যতদিন সক্ষর্ম হও দুনিয়ার সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাক।
 ইইবে। দোযখই ইইবে তোমাদের শেষ বাসস্থান যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন为 ＂র্ভেগ＂করিতে দিিব অবশেষে কঠিন শাশ্তির দির্কে তোমাদিগকে ঠেলিয়া দিব। আল্নাহ তাআলা আরো ইরশাদ कরিয়াছেন我 আমার নিকট তার্হদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর তাহ্াদের কর্মকান্ডের দরুন তাহাদিগকে আমি কঠিন শাস্তি দান করিব।

## ． 

৩১．আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা মু‘মিন তাহাদিগকে বল，সালাত কায়েম করিতে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে—সেই দিনের পূর্বে বে দিন ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তা＇আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার আনুগত্য করিবার，তাঁহার হক আদায় করিবার এবং তাঁহার মখলূকের প্রতি সদ্য্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাহারা যেন সালাতত কায়েম করে ইহা হইল এ্কমাত্র আল্মাহর ইবাদাত ও তাহার প্রতি দাসত্বের প্রকাশ। আর আল্লাহ ত＇আলা তাহাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে যাকাত আদায় করে，

নিকটবর্তী আज্মীয় স্বজনের জনা ব্য় করে এবং অনাশ্\#ীয়দের প্রতি সদ্যবহার করে। সালাত কায়েম করা এর অর্থ হইল, সালাতের সময় মত সালাত আদায় করা উহার
 হওয়া। আল্লাহ ত'অানা বে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে পূর্ণ ইখলাসের সহিত গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা ও উহার প্রতি উৎসাহিত হওয়া जর্থাৎ কিয়ামত আসিবার পূর্বে। তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার মাল গ্রণ করা হইবে না। বেমন আল্লাহ ইর্রশাদ করিয়াছেন ${ }^{\prime}$ নিকট ইইতে কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় হ্রহণ করা হইবে আর না কাফির্রদের নিকট
 আयाব ও শাা্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারে উপকারী প্রমাণিত হইবে না। সেখানে

 আরবের প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়েসের কবিতায়ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছছ।


কাতাদাহ (র) বলেন, দু নিয়ায় ক্র্য় বিক্রক্য সংখটিত হয় এবং একজন অপর জনের দ্মারা উপকৃত হয় পার়স্পারিক বঞ্ধুত্ব করিয়াও উপকৃত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকের চিত্তা করা উচিৎ কেমন লোকের সহিত লে বন্ধুত্ করিত্ছে । যদি ভাল ও সৎ লোক হয় তবে তাহার সহিত বক্ধুত্ স্থায়ী করা উচিৎ নচেৎ বক্ষুত্ব ছ্নি করিবে। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ ত'আলা ইহাই বুঝাইয়াছছন বে কিয়ামতের দিনে কেহ সারা জগতের স্বর্ণ রৌপ্যও यদি দান করে তুবুও উহা তাহার জন্য উপকারী হইবে না। সেখানে কোন প্রকার দান-দক্ষিণা ও সুপারিশ কাজে জসিবে না। यদি না সে ঈমানদার হয়।

ইরশাদ ইইয়াছ,


লেই দিনকে ভয় কর ব্যই দিনে কেহ কাহারো কোন উপকার কর্রিতে পারিবে না। কোন বিনিময় গ্রণ করা হইবে না কোন সুপার্রিশ কাজ্জ আসিবে না আর না তাহািিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে। আরো ইর্রশাদ হইয়াছে,

হে ঈমানদারগণ! আমি যে রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেইদিন সমাগত হইবার পূর্বে যে দিনে না কোন ক্রয় বিক্রয় চলিবে না কোন বন্ধুত্ণ কাজে আসিবে। আর কাফিররা হইল অত্যাচারী, যালিম।
(Y)




 আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তাঘারা তোমাদিগকক জীবিকার জন্য ফনমূল উৎপাদন কর্রেন। যিনি নৌযানকে তোমাদিপের্র অধীন কর্নিয়া দিয়াছেন যাহাতে ঢাহার বিধান্ন উহা সমুদ্র্র বিবরণ করে এবং যিনি তোমাদিগের কন্যাণে নিয়োজিত কর্যিয়াছেন নদীসমূহকে।
৩৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়্যেজিত করিয়াচহন সূর্य ও চন্দ্রকে। যাহারা অবিরাম একই নিয়ম্মে অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কন্যাণে নিয়োজ্জিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।
৩8. এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা ঢাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াহ ঢাহা হইতে। তোমরা আল্লাহর অনুখ্রহ গণনা করির্নে উহার সংখ্যা নির্ণয় কর্রিতে পার্রিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় यালিম,'অকৃত্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্মাহ তাহার নিয়ামতসমূহ গণনা করিয়াছ্ছন, जর্থাৎ আল্লাহ ত‘আলা তাহাদের জন্য আসমানসমূহকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়া সৃট্টি করিয়াছেন এবং यমীনকে সৃষ্ট করিয়াছেন বিशানার ন্যায়为

অতঃপর উহা দ্বারা নানা প্রকার গাছ পাতা ও তর্রুনত সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন রৃগে বিভিন্ন আকৃত্তি, পৃথক পৃথক স্বাদ্ গণ্ধে ও বিভিন্ন উপকার বিশিষ্ট ফनমূল ও ফ্সন উৎপন্ন কর্রিয়াছেন। তিনি জাহাজসমূহকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানির উপর ভাসমানবস্থায় চনিতে পারে এমন প্রকৃতিতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমুদ্রকেও সৃষ্টি করিয়াছছন এমনিভাবে বে জাহাজসমূহকে উহার পিঠঠন উপর বহন করিতে পারে। ভেন বিদেশ ভ্রমণে ইচ্মুক লোকেরা একদেশ হইতে অন্যদেশ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়। এবং এক দেশের পণ্য অন্যদেশে বহন করিতে পারে। তিনি তোমাদের জন্য নহরনমমহকে কাজে নাগাইয়া রাখিয়াছ্েন। উহার সাহায্যে यমীন সেচ কর্যিয়া ফসন ও রিযিক উৎপন্ন করা হয়। উহার পানি পান করা হয় এবং
 ত'আানা চন্দ্র সূর্यকে এক নিয়ম্ম দিবা-রাब্রে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন
准 পথে চনিয়া উহার সহিত সংঘর্ব ঘটাক আর না রাত দিনের পূর্বে আগমন করিতে পারে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে প্রদক্ষিণ করিত্তে।


সূর্य ও চন্দ্র একের পর একটি উদিত হয় রাত্রের আগমন ঘটিলে দিন চলিয়া যায় এবং দিন আসিলে রাত বিলু,্ত হয় কথনো রাত বড় হয় এবং দিন ছোট। আবার কথন্ো বড় রাত ছোট হইয়া যায়


তিনিই রাতের অংশকে দিনের মধ্যে ছুকাইয়া দেন আবার দিন্নের অংশকে রাতের মধ্যে ছুকাইয়া দেন। তিনি সূর্य ও চন্দ্রকে লেবায় নিয়্যাজ্রিত কর্রিয়াছেন। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ সময় পর্यন্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। মনে রাখিবে, তিনি শক্তিষর মহা ক্ষমাকারী।
 আলোচনায় বে সমস্ত বস্যুর মুখাপক্ষি আল্লাহ ত'অানা তোমাদিগকে উহার সব কিছুই দান কর্রিয়াছেন। ছলফের কোন উলামা বলিয়াছেন, যাহা তোমরা আল্লাহর নিকট

প্রার্থনা করিয়াছ জার যাহা প্রা্থনা কর নাই সব কিছুই তিনি দান করিয়াছেন ।. কেহ কেহ কিরাত শাশ্ব্রের কোন কোন আলেম এইর্পপ পড়িয়াছেন


我 তবে টহ গণনা করিয়া লেষ করিতে পারিবে না। অত্র আয়াত দ্বারা আাল্পাহ ত'অলা ঢাহার নিয়ামত গণনা করিবার অক্ম্তার কথা উল্নেখ করিয়াছেন। উহার•সঠিক শোকর আদায় করিতে পারিবার তে প্রশ্নই উঠ্ঠে না। যেমন তলক ইবনে. হাবীব বলিয়াছেন, বান্দা যাহা বহন করিতে পারে আল্ধাহর হক উহা হইতে অনেক ভারী। এবং বাদ্দা যাহা গণনা কর্রিতে পারে আল্লাহর নিয়ামত উহা হইতে অনেক বেশী। অতএব তোমরা সকান সক্ষ্যায় তওবা করিতে তাক। বুখারী শরীীফে বর্ণিত; র্রাসূনুল্নাহ (সা) এই দু'আা করিতেন, ছে আল্নাহ। আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংংসা আমাদের প্রশংসা यথথষ্ট নহে। উহা হইতে আমরা বে-পরোয়াও নাহি। হে আমাদের প্রতিপানক! হাফিয আবূ বকর বায়यার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থ বলেন, ইসমাঈন ইবনে আবুল হারেস (র)....হयরত আनाস (রা) शইততে বর্ণিত যে, নবী কর্রীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামতের দিনে মানবজাতির জন্য তিনটি খাত বাহির করা হইবে—একটি খাতায় .তাহার নেক আমল থাকিবে, একটিতে তাহার ওনাহৃসমূহ আর একট্তেত ঢাহার প্রতি. আল্লাহর প্রদত নিয়ামতসমৃ হর উল্লেখ থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহার কুদ্রত্ম নিয়ামতের কথা উল্লেখ কর্কয়া বলিবেন, ঢোমার নেক আমল ঘ্যারা ইহার মূল্য দান কর। অতঃপর সে তাহার সম্পূর্ণ নেক আমল দিয়াও উহার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবে না। অতঃপর এক পার্শ দাঁড়াইয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আপনার ইয়্যতের কসম, আমি ইহার পৃণ্ণ মূল্য দিতে অক্ষম। অথচ ঢাহার ঞ্নাহর খাত এবং অন্যান্য সমন্ঠ নিয়ামতের খাত তো পড়িয়াই রহিন। অতঃপর যদি আল্ধাহ তাহার প্রতি অনু্ুহ করিতে ইচ্ঘ করেন তবে ঢাহাকে বলিবেন, जাম তোমার নেকী বৃদ্ধি করিয়া দিলাম जবং তোমার সমস্ত ওনাহ ক্ষমা করিয়া দিলাম। রাবী বলেন, आামার ধারণা নবী কন্রীম (সা) ইর্মশাদ করিয়াছছন, অতঃপর জাল্লাহ বলিবেন, আমার নিয়ামতসমূহ ঢোমাকে কোন বিনিময় ছছড়াই দান করিয়া দিনাম। হাদীসটি গর্রীব এবং ইহার সনদ দুর্বল। বর্ণিত আছে, একবার হযরত দাউদ (অা) বলিলেন, হে আমার রব। आমি আপনার নিয়ামতের লোক্র আদায় করিব কিভাবে? অথচ, আপনার নিয়ামতের শোকর কর়াও তো আমার প্রতি আপনার একটি নিয়ামত। তখন আল্লাহ বলিলেন, হে দাটদ। এখনই पুমি আমার শোকর করিতে পারিলে। অর্থাৎ যখন ঢুমি শোকর আদায় করিবার ব্যাপারে স্বীंয় অক্ষমতার কথা স্বীকার করিনে ঢখনই ঢুমি সঠিক শোকর আদায় फরিলে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আাল্লাহর জনাই সকন প্রশংসা, যাহার অপরিসীম কাছীর-৬৯-(ع)

নিয়ামতসমূহ্রে একটির নিয়ামতের শোকর করিতে হইলেও নতুন আর একটি নিয়ামত ব্যুতিত উহা সষ্বব নহহ। কবি বলেন

অর্ৰাৎ यদি আমার প্রতি অংগে একটি করিয়া জিম্বা হয় এবং উহ্হা আপনার নিয়ামতের শোকর করিতে থাকে তবুও উহার শোকর আদায় করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। আপনার নিয়ামত ও অনুণহ ইহা অপেক্শ অনেক বেশী।

৩৫. স্মরণ কর ইবরাহীম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আামার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূর্রে রাivি।
৩৬. হে আামার প্রতিপালক এই সকন পতিমা বহ্হ মনুষকে বিল্রান্ত করিয়াছে, সুতরাং. ভে জামার অনুসর্রণ করিবে সেই আমার দনতুক্ত কিন্ুু কেহ আমার অবাধ্য ইইলে ঢুंমिতো ক্কমাশীन, পরম দয়ানু।

তাফস্সীর : উপরোক্ত আা়াতসমূহ্রে মধ্যে আল্লাহ ত‘অালা ইরশাদ করিয়াছেন, পবিত্র মক্কা শহরকে সর্বপ্রথম শিরক হইতে পবিত্র করিয়া কেবনমাত্র আল্নাহর ইবাদতের জন্যাই তৈয়ার করা হইয়াছিন। আার ইহার প্রথম প্রত্ঠিাতা হয়র ইবরাহীম (আ) শিরক হইতে মুক্ত ছিলেন। এবং তিনি পবিত্র মক্কার নিরাপত্তার জন্য দু'আ
 আমার প্রতিপালক! জাপনি এই নগরীকে শাষ্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহ

 কর্রিয়াছি। আল্gাহ ত'অানা আরো বলেন,


মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা হইল পবিত্র মক্কায় অবস্থিত ঘর যাহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও দিক দর্শনকারী। উহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে এবং মাকামে ইবরাহীমও রহিয়াছে। যে ব্যক্তি তথায়

 পূর্বে í ألِّف আসিয়া এই কথার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন যে এই নামেই শহর যেই শহরের জন্য পূর্বেও একবার দু‘আ করিয়াছিলেন আর এই দুআ কাবাগৃহ নির্মাণ

 ইসমাঈল ও" ইস্হাকের্র ন্যায় সন্তান দান করিয়াছেন। আর ইহা জানা কথা যে, ইসমাঈল ইসহাক (আ) হইতে তের বৎসর্রের বড়। হযরত ইবরাহীম পূর্বে যখন হযরত. ইসমাঈল ও তাহার মাতাকে লইয়া মক্কার এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তখনো তিনি
 মধ্যে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।
 প্রার্থনাকারীর পক্ষে উচিত, সে যেন নিজের জন্য এবং তাহার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিंর জন্য দু আ করে"। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহার পর এই মূর্তিসমূহের ক্ষতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মূর্তিসমূহ দ্বারা বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তিনি উহার পূজা হইইতে বিরত রহিয়াছেন এবং যাহারা উহার উপাসনা করে তাহাদিগকে তিনি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা হইলে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন হযরত ঈসা (আ) বলिয়াছেন আপনি তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে তাহারা আপনারই দাস আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাহাও করিতত পারেন। আপনি তো মহা শক্তিমান ও মহাকৌশলী। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে শাস্তি দান ও ক্ষমা করার ব্যাপারটি আল্লাহর্র ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই। আদ্দুল্লাহ ইবনে অহব (র)....আব্দুল্নাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন একবার রাসূলুল্মাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)
我

 (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, কি কারূণে আপনি ক্রন্দন কর্রিতেছেন"? অতঃপর জিবরীল (অা) ঢাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিনে তিনি ইহার কারণ বলিয়া দিলেন। হयরত জিবরীী (আ) আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া র্যাসূনুন্নাহ (সা)-এর ক্রন্দনের কারণ বনিনে, আল্লাহ ত'আলা তাহাকে বলিলেন, হে জিবরীল, पूমি आবার মুহাম্পদ (সা) এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল, जমি জাপনার উশ্থাতর ব্যাপার্রে অবশাই आপনাক্ সত্ত্ঠষ করিয়া দিব। आপনাকে কষ্েে দিব না।

৩৭. হে আামাদের পতিপালক! আাম আামার বংশধর্রদেগের কতককে বসবাস কর্রাইলাম অন্বর্র্র উপত্যকায়-তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে জামাদিগের প্রতিপানক! এই জন্য বে উহারা যেন সানাত কাল্যেম করে। অতএব ঢুমি কিছু লোকের্র অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাড়ি দ্যারা উহাদিগের র্রিযিকের্য ব্যবস্থা কর্রাও। यাহাতে উহারা কৃত্্ঞতা প্রকাশ করে।

তাফস্গীর ঃ হযরত ইবরাহীম (অা)-এর উপররাক্ত দু‘অা দ্বারা বুঝা यায় বে তিনি হयরত হাব্যো (অা) ও তাহার সন্তান হইইত বিদায়কালে বে দু'আ করিয়াছিলেন উপরোক্ত দু'আ ঢাহার পরে কর্রিয়াছিলেন। প্রথম দু'আ করিয়াছিলেন বায়তুল্মাহ নির্মাণ কর্রিবার পৃর্বে এর পরবর্তী দু'আ করিয়াছছন বায়তুন্ধাহ নির্মাণের পরে, যেন আল্ধাহর घরের প্রি মানুষ্রের উৎসাহ ও উহার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই

 আমার সন্তানকে আবাদ করিয়াছি যেন তাহারা উহার নিকট সালাত কায়েম করিতে সक्ष इश़। มুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অত্র আয়াতে


"মানুষ্রে মধ্যে কিছু লোকের অন্তরসমূহ বলিবার কারণণ কেবল মুসনমানদিগকেই
 ফল্যল্লাদি রিযিক হিসাবে দান কর্নু, यেন উহা তাহাদের ইবাদত করিবার জন্য সহায়ক ইইতে পারে। আল্লাহ ত'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অত দু'আ কবূল

 আবাদ করি নাঁই। ভেখানে আমার পক্ষ ইইতে সর্ব প্রকার ফল-ফলাদি আমদানী করা হয়।" আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহ অতি বড় অনু্মহ তাহার রহমত ও বরকত বে, বে পবিত্র মক্কার কোথাও কোন গাছপালা নাই অথচ, চতুর্দিক ইইতে নানা প্রকার ফল-ফলাদী তথায় জমা হয়। ইহা হযরত ইবরাইীম (অা)-এর দু‘আর বরকত ব্যতিত আর কি হইহত পার্?
 0 شَّحْ




৩৮. হে আমাদের প্রতিপানক! ঢুমি ঢো জান যাহা জামর্রা গোপন করি ও याহা প্রকাশ করি জাंকাশমভ্ভলী ও পৃথিবীর কিছूই জাপনার নিকট গোপন থাকে ना।
৩৯. প্রশংসা আাল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে জামার বার্ষক্যে ইসমাঈন ও ইসহাককে দান কর্রিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই খ্রার্থনা अনিয়া থাকে।
8०. হে আায়ার প্রতিপানক! আমাকে সানাত কায়েমকার্রী কর এবং আামার বংশধরদিগের মধ্ব্য হইতেও। হে আামাদিগের প্রতিপালক আমার প্রার্থনা কবূল কর।
8). হে আমাদের প্রতিপালক যেইদিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আামার পিতা-মাতাকে এবং মু‘মিনগণকে ক্কমা কর্রিও।

তাফসীর ঃ ইবন্ন জরীর (র) বলেন, আল্নাহ ঢ‘‘আলা অত্র আয়াতে হযরত

 পোষণ করিয়ার্ছি তাহা আপনি জানেন। আর তাহা হইল আপনার সভ্রুষ্টি লাভ করিবার ও ইসলামের ইচ্ম। আপনি তো প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকন বষ্যুই জানেন়। আসমান यমীনের কোন বষ্যুই তো আপনার নিকট গোপন নহে। অতঃপর হযরত ইবরাইীম (আ)-এর্র বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ ত'অানা তাহাকে যেে সত্তান দান কর্রিয়াছ্নন তাহার জন্য


 কর্রিয়াছ্ছি তিনি তাহা কবূন কর্য়াহেন। অতঃপর তিনি বলেন

 आমার সন্তান-সব্ত্রতিদিগকেও এই তাওखीক দান করুন 1 আমাদের রব! যাহা কিছू আপনার নিকট প্রা্থলা করিয়াছি আপনি উহা কবূন করুন।
 পড়িিয়াছেন । হয়ত ইবরাহীম (আা) তাহার পিতার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছছিেেন তখন, যখন তাঁহার নিকট এই কथা স্পষ্ট হইয়াছিল না বে, তাঁহার পিতা আল্gার শশ্রু।
 'লইয়া তাহাদের কর্মের ভাল মন্দের বিনিময় দান করিবেন সেই দিনে আমাদের সকনকে ক্ষমা করিয়া দিন।


82. पूমি কখনও মনে কর্রিওনা ব্যে যালিমরা যাহা কর্রে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিন তবে তিনি উহাদিগক্ক সেই দিন পর্यন্ত অবকাশ দেন यেদিন তাহাদিগেন চক্ষু হইবে স্থির।
8৩. ভীত বিম্মলচিত্তে আকাশের্র দিকে চাহিয়া উহারা ছুটাছूটি কর্রিবে নিজদিগের প্রতি উহাদিগের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং উহাদিগের অন্তর হইবে, শূন্য।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুহম্মদ (সা) এই যালিমরা যে কর্মকাড্ড করিতেছে উহার শাস্তি বিলন্থ ইইতেছে দেথিয়া আপনি মনে করিবেন না ষে তিনি তাহাদের কর্মকাভ্ড সশ্পক্কে কোন খবর রাঢখন না। ব্রং তিনি তাহাদের সমস্ত কর্মকাড্ড

 আল্লাহ তাআলা তাহাদের শাস্তি সেই দিন পর্যন্ত বিলষ্বিত করিয়া রাথিত্তেেন" অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে কিভবে তাহাদের কবর ইইতে উঠাইবেন এবং কিয়ামতের ময়দানে তাহারা কত ব্যস্ততার সহিত দৌড়াইতে থাকিবে উহার উল্লেখ করিয়া বলেন ن' হইয়াঁছ
 বে দিন जাহারা আহ্নানকারীর আহ্木ানের অনুসরণ করিব্বে যাহাতে কোন বক্রুত थাকিবে না। সকলেই আল্gাহর অনুগত হইয়া যাইবে। তিনি আরো ইরশাদ কর্রেন
 বাহिর इইবে।

 মুহ্রুর্তের জন্য তাহারা ঢাহাদের পলক মারিবে না বরং তাহারা চক্ষু খুলিয়া দোড়াইতে थাকিবে। আল্লাহ আমাদিগকে ইহা ইইতে রক্ষা করুন। এই কারণণই আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ কর্য়াছেন, হইয়া পড়িবে। হयর়ত কাতাদাহ (র) ইহার তাফ্গীর করিয়াছেন, "তাহাদের অন্তরের স্থান শূं্য হ"ইয়া পড়িবে" কারণ Јয়ের কারণে তাহাদhর অন্তর স্থানান্তরিত হইয়া হনকের নিকট আসিয়া যাইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ভয়ের কারণে তাহাদের অন্তর নষ্ট হইয়া পড়িবে। কোন কিছুই সংহ্রক্ষণ কর্যিয়া রাখিবার ক্ষমতা উহাতে থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তাঁার রাসূল (সা)-কে বলেন,

##  <br> o لِّزُوْلَ مِنُهُ الُجِبَالُ

88. यে দিন তাহাদিগের শাষ্তি অসিবে সেই দিন সম্পর্ক্ক তুমি মানুষক্কে সতর্ক কর، তখন यानिমরা বनिবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছুকানের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার আহ্নানে স়াড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি পৃর্বে শপথ করিয়া বলিতে না, যে তোমাদিগের পতন নাই।
8৫. অথচ তোমরা বাস করিতে তাহাদিিগের বাসভূমিতে यাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও তোমাদিগের নিকট আমি উহাদিগের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম।
8৬. উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু আল্নাহর নিকট উহাদিগের চক্রান্ত রক্ষিত আছে, উহাদিগের চক্রান্ত এমন ছিন না যাহাতে পর্বত টনিয়া यাইত।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্দাহ তাআলা পূর্ববর্তী কাফের যালিমদের সম্পর্কে খরব দিয়াছেন যাহারা তাহাদের আযাব অবতীর্ণ হইবার সময়
 প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে অল্প সময়ের অবকাশ দান করুন, আমরা আপনার আহ্নান গ্ৰহণ করিব এবং আপনার প্রেরিত রাসৃলগণের অনুসরণ করিব। আল্মাহ
 অবশেষে যখন তাহাদের কাহারো নিকট মৃত্যু সমাগত হইবে তখন সে বলিবে, হে

আমার প্রতিপালক! जাপনি আমাকে প্রত্যাবর্তন কপ্নন। আল্লাহ ত‘আলা আরো ইরশাদ করিয়াছ্ন ধন-সম্পদ যেন তোমাদিগকে ধ্ধংস করিয়া না দেয়। আল্লাহ তাহাদের কিয়ামতের जবস্থा সশ্পর্কে আরো ইরশাদ করেন, অপরাধীরা তাহাদের মাথা ঝাকাইয়া থ্থাকিবে যর্দি তখন আপনি তাহাদের অবস্থা

 তাহারা বনিবে, হায়! यদি আমর্যা আমাদের প্রভুর জায়াতসমৃহ অস্বীকার না করিতাম সে সময় यদি আপনি जাহাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেন। 1 তাহারা উহার মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। আল্ধাহ ত'অ্জানা তাহাদের অনুর্রোধ
 পূর্বে কি কসম খাইয়া এই কথ্থ বলিতে না যে তোমরা বে সুখ সাচ্ছন্দে নিমজ্জিত রহহিয়াছ উহার অবসান ঘটিবে না। আর পরকাল বলিয়া কোন কিছ্ম নাই আর তোমাদের কোন বিচার আচারও হইবে না। অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক। মুজাহিদ (র) ও जन्যাन्य তাফসীরकারগণ দুनिয়া ছাড়িয়া পরকালে পাড় দিবে না। বেমন ইর্রশাদ হইয়াছে,
 ঘটিবে আল্লাহ তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন না।


অর্থাৎ তোমাদের পৃর্ববর্তী যানিমদের উপর বে শাষ্তি অবতীর্ণ কর্রিয়াছি তোমরা উহা নিজ্রোই প্রত্যক্ষ কর্রিয়াছ এবং উহার বিস্তারিত বিবর্রণ তোমাদের ন্িকট পৌীছইইয়াছে ইহা সর্বেও তোমরা কোন উপদেশ প্র্ণ কর নাই এবং সেই শাত্তির কোন ছাপও তোমাদ্রে অন্তরে রেখাপাত করে নাই حـُمْتَ
 তাফসীর প্রসংগে বলেন, বেই ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (জা)-এর সহিত তর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিন, সে দুইটি শকুনের বাচা ধরিiয়া লালন পানন কর্রিয়াছিন, অতঃপর ধাপে ধাপে শকুন দুইটি বড় হইন, এবং মোটাতাজা হইন অতঃপর সে শকুন দুইটির দুই পাও তাহার তখতের সহিত বাঁfধ̂য়া দিল এবং অন্য একজন লোকের সহিত সে তখত়ত বসিन অতঃপর একটি লাঠিন মাথায় গোত্ত বাধিয়া দিল এবং লাঠিটি ঊপরের্র দিকে

কাशীর-१०-(®)

তুলিয়া ধরিল। শকুন দুইটি গোশ্ত খাইবার লোভভ তখতসহ উপরের দিকে উড়িতে লাগিল লোকটি তাহার সংগীকে বলিল, বল, কি কি দেথিতে পাইতেছ! সে বলিল আমি' তো অমুক অমুক জিনিস দেথিতে পাইতেছি। এমনকি সে বলিল গোটা দুনিয়াক্কে आমি একটি মাছির ন্যায় দেখিতেছি। অতঃপর লোকটি তাহার নাঠি নীছু করিল, তখন শকুন দুইটিও নীঢের দিকে জুটিল এবং দুনিয়ায় অবতরণ করিন। ইহা ইইল তাহাদের ফেরেববাজী যাহা দ্বারা তাহাদের পক্ষে পাহাড়কে স্থানান্তিত করা সষ্বপর মনে করা ₹ইত। এবং প্রতি ইংগিত করা হউয়াছে। আবূ ইসহাক বলেন, হযরত আাদুল্নাহ্ ইবনে মসউদ এর
 বলেন, ঊবাই ইবনে কা‘ব এবং হযরত ঊমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও এইর্পপ পড়িতেন। . হযরত আলী (রা) এর কিরাতও অনুর্রপ ছিল। সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল (র).... হযরত আनী (রা) হইতে অনুরূপ কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইক্রিমাহ (রা) হইতে বর্ণিত, উক্ত ঘটনাটি কিনজান এর অধিপতি ন্র্রদ এর.সহিত ঘটিয়াছিি। সে•এইতাবেই আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিন। কিবতী সম্রাট ফিরাউনও অনুর্ণপ পস্থাবনম্থন করিয়া আসমান্ন আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। বলুন্দ মিনার নির্মাণ কর্য়া আসমান বিজয় করিবার ভূত তাহার কাঁধে চাপিয়াছিন কিন্তু তাহারা কেইই ইহাতে সক্ষম হয় নাই এবং নাঞ্ছিত অপমানিত ও ধিকৃত হইয়াছিল। হযরতত মুজাহিদ (র) অত্র घট্নাটি বুথ্ত নাছর সপ্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, সে যখন আরোহণ করিতে করিতে এত ঊর্ধ্র চলিয়া গেন বে পৃথিীী তাহার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িন এমন সময় সে একটি বিকট শব্দ খনিতে পাইলন হে অহংকারী! ঢুমি কোথায় যাইতে চাও। ইহা ఆনিয়া লে ভীত হইল, অতঃপর সে পুনরায় একই শদ্দ Жনিতে পাইন তখন সে তাহার বর্শা নীচূ করিন এবং, শকুনও নীচের দিকে ধাবিত হইন। উহার বিকট শব্দে পাহাড়ও উীত হইন এবং ইহার অনুত্রিতেত মনে হইল যেন পाराড़ఆ তारा স্शान ण্যাগ করিवে। । ইংগিত করা হইয়াহ্। ইবনে জুরাইজ. (র্) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে তিনি
 প্ড়িতেন। जর্থাৎ বর্ণना कরিয়াহেন
 দ্বারা পাহাড় স্থানান্তর করা সষब্ব নহহ। হাসান বসরী (র) ఆ অनুর্রপ তাফসীর

করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর সহিত বে শিরক ও কুফ্র ক়রিতেছে উহা দ্বারা পাহাড় সরাইয়া দেওয়া সষ্ভব নহে ज়ার উহা কাহার কোন ক্ষতিও করিতে পারে না। উহাতে কেবল মাত্র তাহাদররই অల্ভ পরিণতি ডাকিয়া আনিবে। আল্নামা ইবনে কাসীর (র) বনেন, "আমি বলি, উপরোক্ত

 তো যমীন চিরিয়া ফেনিতে পারিবেন আর না পাহাড়ের মত বুলন্দ হইতে পাবিবেন। উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর বাহা আनী ইবন তানহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস
 তাহাদের শিরক যেন পাহাড়কে স্থানান্তরিত কর্রিয়া দেয়। বেমন অন্যত্র আল্লাহ ইর্রশাদ
 যাহ्হাক এবং কাতাদাহ (র) ও অনুর্রপ তাফ্সীর করিয়াছেন।

#  <br> انْتِقَّامٍر 


الْوَاحِبِ الْقَهَّارِ
89. पूমি কখনও মনে করিও না বে জাল্লাহ ঢাঁহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন। আাল্লাহ পরাক্রমশালী, দড বিধায়ক।
8৮. বে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং जাকাশ মভ্ভন এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আাল্লাহর স়ম্মুণ্থে যিনি এক পরা|্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্নাহ ত'‘আनা তাহার ওয়াদা মযবুত করিবার জন্য ইরশাদ করিinाছেন রাসৃনগণের সহিত ওয়াদা থেলাফ্কারী মনে করিবেন না। অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবনেও তাহাদের সাহাय্য করিবেন এবং পরকালেও তাহাদের সাহাय্য করিরেন। অতঃপর তিনি ইরশশাদ কর্রিয়াছেন, তিনি বড়ই ফ্ষমতাবান তিনি যাহা ইচ্ম করেন কেহ তাহাতে বাঁধা প্রদান করিতে পারে না আর যাহারা তাহাকে অমান্য করে তিনি তাহাদ্রে নিকট হইতে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন এবং শাস্তি প্রদান করিবেন !', সেই দিনে অমান্যকারীদের জন্য বড়ই অকন্যাণ হইবে। এই কারাণে তিনি বনেন,
 ‘বাত্তবায়ীত হইবে বে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর র্রপ ধারণ করিবে অর্থাৎ পৃথিবীর পরিচিত আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিবে। বুখার্রী মুসলিম শরী<ফে বर्ণिত, আবূ হাयিম (র) সাহ्ন ইবন সা’দ (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূনুন্নাহ (সা) ইর্যশাদ কর্য়াছেন, কিয়ামতের দিনে সমন্ত মানুষকে সাদা পরিষ্রার যমীনে একত্রিত করা হইবে যাহা গোনাকার ময়দার ন্যায় হইবে এবং কোথাও কোন চিহ্ थাক্সেবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাশ্মদ ইবনে আবূ আদী (র)....হযরত আढ়েশা (রা). হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনেন আমিই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, বে রাসূনুল্মাহ (সা) এর निকট ট হযরত্ত আয়েশা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিনাম, সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? রাসুনूন্वাহ (সা) বলিলেন, পুল সিরাতের উপর। হাদীসটি ও্ুু ইমাম মুসলিম একা ইমাম বুথারী ব্যতীত বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম তিনমিযী ও ইবনে মাজাহ দাউদ ইবন আবূ হিন্দ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বनिয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আফফান (র)....হयরত আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছুন, এই সূত্রে মাস্র্রক এর উল্লেখ নাই। কাতাদাহ (র) হাস্সান ইবনে বিলাन মুযাनী (র) সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণना করেন, তিनि রাসূলूল্মাহ (সা)-কে এর ব্যাথ্যা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলল্ধাহ! সেই দিন মানুষ কোথায় जবস্থান করিবে? রাসূলূন্নাহ (সা) বनिলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন কর্রিয়াহ याহা কেহ কোন দিন করে নাই। সেইদিন মানুষ পুন সিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম আহমদ (র) হাবীব ইবন आবূ আমরাহ (র)....হয়তত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা কর্রে

 রাসূनাन्नाइ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে। তিनि বলিলেন, জাহান্নাম্রে পিচঠর উপর। ইবনে জরীী (র) বলেন, হাসান (র)....হযরত আত্যেশা (রা) হইতে
 করিলেন, ইয়া রাসূূা|্बांহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? তিনি বলিলেন, এই প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কেহ করে-নাই অতঃপর তিনি বनিলেন, হে আয়েশা! সেই দিন ঢাহারা পুলসিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম আহমদ (র) হাসান (র)....ইইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ঢাহার সহীছ গ্রc্তে বর্ণনা করিয়াছেন যে

চলিয়া গেলা। তখন রাসূনুন্নাহ (সা) বলিলেন, লোকটি আমার নিকট বে প্রশ্ন করিয়াছিল উशা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। অতঃপর আল্লাহ ত'আালাই আমাকে উহার জ্ঞান দান করিয়া দিলেন। আবূ জ’ফর ইবনে জরীরর তাবারী (র) বনেन, ইবনে আওফ (র)....আবূ আইয়ুব আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, একবার একজন ইয়াহূhী আলেম নবী করীমं (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল, আল্লাহ ত'অআनা কুরजान মজীদে यে আচ্ম বলুন তো আল্নাহর সমস্ত মখলূক তখন কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূনুল্লাহ (সা) বনিলেন, তাহারা সব আল্লাহর মেহমান হইবে অতএব তাহার নিকট বে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাত কোন অসুবিধা ঘটিটে না। ইবনে আবূ হাতিম (র)ও হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আদ্দুল্नाহ् ইবনে আবূ মারিয়াম হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছন। ইমাম ঔ'বা
 এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন পৃথিবীটি সেই দিন সাদা পরিষার গোলাকার ময়দার মত ইইবে বেখানে না কোন রক্তপাত ঘট্য়াছে এার না কোন প্রকার ওুাহ সংঘটিত ইইয়াছে। কিয়ামতের মাঠের সবকিছুই দৃষ্টি গোচর হইবে এবং ঘোষকের ঘোষণা সকনের কর্ণকুহরে পৌছইইবে। সকনেই উনংণ ও খালি পা হইবে ঠিক বেমন তাহারা তাহাদের জন্মলগ্নে ছিন। রাবী বলেন, আামার ধারণা তিনি ইহাও বলিয়াছ্হন বে, সমস্ত লোক দভায়মান ইইবে এবং মুথমড্ডল পর্যন্ত घাম্মে মধ্বে তাহারা অবস্থান করিবে। অन্য এক সূত্রে ইমাম ঔ'বা (র)....হযরত আাদ্মুন্নাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অনুরূপডাবে আসিম (র) যিরর (র) হইতে তিনি আদ্ুুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসসটি বর্ণনা করিয়াছ্নে।

হাফিয আবূ জা‘ফর বযयার (র)....হयরত আদ্দুন্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে করিয়াছেন কিয়ামর্তের দিনে পৃথিবীকে এমন এক পৃথিবীতে পরিণত করা হইবে যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছ্ আর না কোন ওনাহ সংযটিত হইয়াছে। অতঃপর রাবী বলেন, হাদীসটি জরীর ইবনে আইয়ুব (র) ব্যতিত আর কেহ মারফূ<্রপে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বनिয়া আমরা জানি না। তবে হাদীসটি মাযবুত নহে। ইবনে জরীর (র) বনেন আবূ কুরাইব (র)....याয়়েদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার্ রাসূলুন্মাহ (সা) ইয়াহূদীর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাস করিলেন তোমরা জান কি আমি কি কারণে লোক প্রেরণ কর্রিয়াছি তাহারা বনিলেন, আল্লাহ ও


সম্পর্কে কিছ্ম জিজ্ঞাসা করিতে প্রেরণ করিয়াছি—কিয়ামতের দিনে পৃথিবীটি চাঁদীর ন্যায় সাদা হইবে। অতঃপর প্রেরিত লোক আসিয়া রাসূনুল্নাহ (সা) কে বলিলেন, কিয়ামতের দিনে পৃথিবী ময়দার ন্যায় সাদা ইইবে। (ইয়াহ্hীদের বিশাসও ইহাই) হযরত আनী (রা) ইবনে আব্বাস (রা) আনাস ইবনে মালেক ও মুজাহিদ ইবনে জরীর (র) হইতে অনুส্র বর্ণিত হইয়াছে বে কিয়ামতের দিন পৃথিবী চাঁদীর ন্যায় সাদা হইবে। হযরত आनী (রা) হইতে বর্ণিত, পৃথিবী চাঁদী ও আসমানসমূহ স্বর্ণে পরিণত হইবে। হযরত রবী (র) আবুল আनীয়াহ (র) হইঢে তিনি হयরতত উবাই ইবনে কা’ব (রা) ইইতে বর্ণনা করেন, সমন্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে। আবূ মা’শার (র) মুহামদ ইবনে কা’ব কুরাযী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে কার্যেস হইতে বর্ণনা করেন কিয়ামতের দিতে পৃথিবী রুটিতে র্রপান্তরিত হইবে ঈমানদার লোকেরা পাল্য়র নীচ হইতে উঠাইয়া খাইবে। অকী (র) উমর ইবনে বিশর হামদানী (র) তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) इইতে यমীন রুটির র্পপ ধারণ করিবে এবং মুমিন ব্যক্তি তাহার পার্যের নীচ হইতে উঠাইয়া আহার করিবে। আ'মাশ (র) খয়সাম (র) হইতে তিনি হযরত আদ্দুল্নাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবীં আাুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপর দিকে বেহেশত অবস্থিত হইবে এবং বেহেশতের যুবতী নারী ও পানপা|্রসমূহ দেখা যাইবে মানুষ তাহাদের মুখমড্ডল পর্যন্ত ঘামে হাবু ডুবু খাইবে কিন্মু তখন পর্যন্ত বিচার ऊরু ইইবে না। आ'মাশ (র)....আদ্দুল্মাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামতের দিন পৃথিবী আঞেনে তরিয়া যাইবে এবং উহার অপরদিকে জান্নাত অবস্থিত হইবে এবং জান্নাতের যুবতী নারী ও লুটা সমূহ দেখা যাইবে। যাহার হাতে আদুদ্নাহর প্রাণ তাহার প্রথম তো মানুষ ঘর্মাক্ত হইয়া পাও পর্যন্ত থাকিবে। পরে বৃদ্ধি পাইতে উহা নাক পর্যন্ত পৌছাইয়া यাইবে অথচ, তখনও বিচার ওরু হইবে না। লোকের্রা জিজ্ঞাস করিল হে আবূ আদ্দুর রহমান! ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন বিভীষিকা পৃর্ণ দৃশ্য দেখিবার কারণণ। আবূ জা’ফর রাযী (র) রবী ইবনে আনাস (র) হইতে তিनि কা"ব (র) হইতে প্রসংগে বলেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে সমুদ্রের স্থান আাওনে পরিপৃর্ণ হইবে এবং পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর র্রপ ধারণ করিবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত কেবল গাজী কিংবা হাজী কিংবা উমরাহ পাননকারী সমুদ্র সফর করিবে কারণ, সমুদ্রের নীচে আঔৃন কিংবা বলিয়াছ্ছন আণ্নের নীচে সমুদ্র। শিংগা ফুৎকার সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, পৃথিবীকে ভিন্ন পৃথিবীত পরিণত করা হইবে এবং আসমানসমূহৃকে ভিন্ন আসমানে পরিণত করা হইবে আর উকাযী চামড়ার ন্যায় উহাকে টানিয়া প্রশস্ত করা হইবে, উহাতে কোন প্রকার উদू নীচু ও বক্রতা থাকিবে

না। অতঃপর একই গর্জনে সমস্ত মাখলূক নতুন যমীনে একত্রিত হইবে।山l অর্থাৎ সমস্ত মখলূক কবর হইতে আল্মাহর সম্মুতে দন্ডায়মান হইবে।


## 

8৯. সেই দিন তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে শৃংখনিত অবস্থায়।
৫০. উহাদিগের জামা হইতে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদিগের মুখমন্ডন।
৫১. ইহা এই জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গহণে তৎপর।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর র্রপ ধারণ করিবে এবং আসমানসমূহ ও পরিবর্তীত হইয়া যাইবে এবং সমষ্ত মাখলূক আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে তখন, হে মুহাম্মদ! (সা) অপরাধীদিগকে তাহাদের কুফর ও ফাসাদের কারণে পরস্পর একে অপরের সহিত জড়িত দেখিবেন প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধী পরস্পরে একে অন্যের সহিত একত্রিত হইয়া থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে ? ' "यानिम ও তাহাদের জুড়ীর লোকদিগকে একত্রিত কর" আরো ইরশাদ ইইয়াছছ একত্রিত করা হইবে। আরো ইরশাদ ইইয়াছে
 জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে জড়সড় করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যু

 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আ'মাশ আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (র) এই অর্থই করিয়াছেন এবং এই অর্থই প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ কবি আমর ইবনে কুলসূম বলেন,








जा कविण|eवय


 इश़ाज़्ञ।'














 जन्यास़काशी
位


কাছীর-१১-(c)
 जর্থ ইহও ইইতে পারে বিচারকালে তিনি দ্রুত্ত বিচার সপ্পন্ন করিবেন । কারণ তাহার নিকট ঢো আর কোন কিছू গোপন নহে তিনি তো সব কিছू জানেন। আল্লাহর সমষ্ত মথলূক তাহার অপরিসীম ক্ষমতা দিক ইইতে এক ব্যক্তির ন্যায়। বেমন আল্লাহ ইরশশাদ কর্রিয়াহেন ：

 উল্gেখিত উভয় অর্থও গ্রহণ্ণ করা যাইতে পারে।


৫২．ইহা মানুষ্রে জন্য এক বার্ত यাহাতে ইহা घারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে বে，তিনি একমাত্র ইলাহ এবং यাহাতে বোধশক্তি সম্পর্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত‘অাनা ইরশাদ করেন এই কুরআন মানবকুলের জন্য পয়পাম। यেমন তিनि অनाত্র ইরশাদ করিয়াছেন কুরআান দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতে পারি．আার যাহাদের নিকট ইহার পয়গাম পৌছাইয়াছে তাহাদিগকেও। অর্থাৎ ইহা গোটা মানব ও দননব সকলের জন্য


 দিকে টানিয়া আनिতে পারেন । করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা বেন ইহার সাহাব্যে উপদেশ গহণ করে

 দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

## শঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা ২০১৩－২০১৪ প্র／ハ০২（ট）『．ই৫つ


[^0]:     তাহাদিগকে প্রকাশ কর্রিয়া দেওয়া হইবে" (আদিয়া-১০)।

[^1]:    
    

