

# তাফসীরে ইবন্ন কাছীর <br> ষষ্ঠ चল্ড 

(সূরা হিজর, সূরা আন-নাহ্ল, সূরা বনী ইসরাঈল, সৃরা আল-কাহাফ)

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র).

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক<br>অনূদিত



তাফসীরে ইব্ন কাছীর (ষষ্ঠ খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইনল্লামী প্রকাশনা প্রসল্পের আঞ্রতায় প্রকাশিত]
অনুবাদ ঞ সংকলন প্রকাশ্না: ১৭৪
ইফা প্রকাশনা : ১৯৯০/২
ইফা গ্ন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN: 984-06-0574-7
প্রৃথম প্রকাশ : জুন ২০০০
তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ २०১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিঊল আউয়াল ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

## প্রকাশক

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইস্লামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
কোন : b১৮১৫৩৭
মূল্য : ৩৯৫.০০ (তিন শত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র
TAFSIRE IBNE KASIR (6th Volime) (Commentary on the IIoly Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismil Ibne 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. Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535
Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com
Price: Tk. 395.00; LS Dollar : 16.00

## মহাপরিচালকের কথা

 এক जনন্য মু‘জিযাপূc্ অ:সমালী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্থন্থ অত্যন্ত
 ভাত্যা রিশ্ব-মান্বের সামনে উপশ্থাপন করেছেন। মানুবের্র উহকালীন ও পরকালীন জীবন্সশ্শৃক্ত এমন কোন दিষ্য নেইই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হর্রনি। <স্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পৃথে চলার জন্য অল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূन ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীীব গঠন করে দুনিয়া ও অখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল आলামীনের পৃণ্ণ সর্ত্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআন্নে দিক-নির্দেশনা ও অন্তনির্হিত বাণী সম্যক অনুূােন এ<ং সেই শেতাবেক অমল করার কোনোও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শদ্চচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌষ্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যুজনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্কে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবনী পূর্ণভাবে অনুধা২ন করা সষ্ভব হয়ে ওঠे ল।। এমনাকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবানী সম্যক উপলট্টি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার <্রেক্ষপটেই পবিত্র কুরশানের বিস্তারিত ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ সম্ধলিত তাফস্ীীর শাশ্শ্রের উম্ভব। তাফসীর শাশ্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাষ্দ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুর্জ:ন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রোগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ आল-কুরআলের শিক্ষি ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বন్হ মুएাসস্রির পবিত্র কুরআনের শিক্ষকেে বিশ্ব্যাপী নহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান ররহে গেছেন ! এখনও এই মহ্ৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফস্গীর গ্থস্থসূহের অধিকাংশই শ্রণণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফস্সীর গ্গন্থ থেকে ঊপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরতানের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউল্ডেশন অররী ও উর্দু প্রতৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিন্ন ज নির্ডরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ <াং্র: ভামায় অনুবাদ ও প্রকাল্রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ! ইতিমধ্যে অন্কেকুলো প্রসিন্দ তাফসীর আমরা অন্রূবাদ ও প্রকাশ কর্রেছি।

आরধী ভাষায় রচিত তাফসীীর গ্রন্থソুেোর মধ্যে আাল্মামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত "তাফসীরে ই<ন্ল কাছীর‘ মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরত এবং পুজ্খানুপুজ্য বিশ্লেষণ-নৈপুহে্যে ভাস্বর এক অনन্য গন্থ। আল্লাম! ইবন কাছীর (র) তাঁর এই গ্নন্থে আল-কুরআনের বিভিহ্র ব্যা२্যামৃলক আয়াস এ<ং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআান-ব্যাফ্যায় স্টীয় মেধi, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন: এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্তুনোর মষ্যে


 গ্রন্থ এর জাগ কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্ব্বাত্তম তাফ্সীর গ্রস্থণ্তলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন।
 কাজ ১১ খতে সেমপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে টপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদাযিত্ পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফ্যকূক। গ্রন্থটির ষষ্ঠ খঞের দিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এরবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সশ্পাদনা এবং প্রকাশণার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্ণূপ্ণ অ<দ:ল রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমানের সকনকে এই তাফস্সরি গ্থন্থের মাধ্যমে ভালোতাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফক দিন। আমীন !

## প্রকাশকের কথা

 বিশ্ষবিখ্যাত তাফস্গীর গ্থন্থ ‘তাফন্সীরে ইব্ন কাছীর’-এর সকন খত্রে অনু<দদ বাহলা ভাষায় প্রকাশ করতে সঙ্ষ্ম হয়েছে। এ জল্য করুণাময় আল্লাহ তাআ্ালার দররারে অশেষ eকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফ্সীর হনো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরনত মুহাম্দদ (সা)-এর প্রতি অবতীণ आল-কুরআন্রের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্মা, ভাব-ব্যজনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফ্সীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বর্রপ অারবীসহ অন্যান্য ভাষায় <হু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীীর গ্রন্থ বিদেশীী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্কে কুরআনের যথার্থ শিক্কা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুর্গহ। এই সমস্য! নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউভ্ভেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের বে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আাল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই বে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাথ্যা করেছেন। ংধু পবিত্র কুরআনের বিশ্নেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ দিক-নির্দেশনা অবনম্নন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্থ্থটি অর্জন করেছে সর্বাধ্কি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এ্ং বিশ্বজোড়া থ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফাক্রক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রহ্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদুত হয়েছে। গ্থটির ষষ্ঠ অঞের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্পরণ প্রকাশ করা হলো।

आমরা গ্থহ্থি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাw্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদত্ত্বে৫ यদি কোন ভুল-রুটি কারও চোথে ধর! পড়ে, ডনুগ্রহপূর্বক আমদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্ঠা কবূল করুন্ন। আयীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশ্ন

## সূচিপত্র

সूর্গা ङिজর
আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... शृष्ठा
১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৯
8-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৩
৬-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... र8
১০-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... र৫
১৪-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬
১৬-২০ আয়াত্রের তরজ্মা ও তাফসীর ..... र१
২১-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯
২৪-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩o
২৬-২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬
২৮-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৫
৩০-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬
৩৪-৩b আয়াতৈর তরজমা ও তাফসীর ..... ৩,
৩৯-88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... Ob
৪৫-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8 々
৫১-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 89
৫৭-৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $8 b$
৬১-৬৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯
৬৫-৬৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 80
৬৭-৭২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ©
৭৩-৭৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৩
৭b- আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... (৫)
[ আট]
আয়াত নম্বর শির্রেনাম ..... পৃষ্ঠা
৭৯ • আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৫৫
৮o-৮8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $৫ ৫$
b৫-৮৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫Q
৮-৭-৮৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ©
৮৯-৯৩ আয়াতের তরজমা ও তাফফসীর ..... ৬২
৯৪-৯৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৬
৯৭-৯৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৭
সূরী जান-नাহ্ৰল
১ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 95
२ আয়ারের তরজমা ও তাফসীর ..... 90
৩-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 98
৫ আয়াতের তরজমা 3 তাফসীর ..... १৫
৬-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৭৬
৮- আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $9 b$
৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... bo
১০-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b২
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... bo
১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৮8
১৪-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b
১৯-২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b-৯
২২-২৩ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৯০
২৪-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯১
২৬-২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৩
आয়াত নষ্বর শির্রোনাম পৃষ্ঠা
২৮-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ৯৫
৩০ आয়াতের তরজমা ও তাফস্গীর ..... ৯৬
৩১-৩২ আয়াতের্র তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৭
৩৩-৩৪ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ৯৯
৩৫-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... دoo
งุ आয়াতেন তরজমা ও তাক্সীর ..... 20
৩৮-8০ आয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 208
8১-8২ আয়াতেন তরজমা ও তাফ্সীর ..... ১০৬
8৩-88 আয়াতের তরজমা ও ঢাফস্গীর ..... jot
8৫ आয়াতের তরজমা ও তাফস্রীর ..... د১০
8৬-8৭ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 235
৪৮-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১2
৫১-৫৫ आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 238
৬০ आয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... לد
৬-৬২ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... 256
৬৩-৬৪ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২১
৬৫-৬৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২マ
৬৭ आয়াতের ঢরজমা ও ঢাফসীর ..... ১২৩
৬- आয়াতের তর্রজমা ও তাফস্সীর ..... ว28
৬৯ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২৫
१० आয়াঢের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... ১২»
৭১ आয়াতের তরজমা.ও তাফ্সীর ..... ১৩o
৭२ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর .....
৭৩-৭৪ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ১৩৩
ইব্ন কাছীর—— (৬ষ)

## [ $\mathrm{hx]}$

আয়াত ন্বর শির্রোনাম ..... शृष्ठा
१४ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... J৩8
१৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... joe
৭৭-৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৩৬
৮০-৮৩ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ১৩৯
৮-৪-৮৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 880
৮৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 284
৯০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 286
৯১-৯২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৫マ
৯৩-৯৬ আয়াঢ়র তরজমা ও তাফসীর ..... ১৫৬
৯৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১eb
৯৮-১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৫
১০১-১০৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬
১০৪-১০৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬O
১০৬-১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ১৬৫
১১০-১১১ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ১৬৯
১১২-১১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১१०
১১৪-১১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 2bし
১১৭ আয়াহের তরজমা ও তাফসীর ..... 298
د১৮ आয়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... ১9८
১২০-১২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১9१
১২8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৭৯
১২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... bbs
১২৬-১২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৮২

## [ এগার ]

## সূরা বनী ইসরাঈन

আয়াত নম্বর শির্রেনাম ..... शृष्टा
১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $2 b-9$
২-৩ আয়াত্র তরজমা ও তাফসীর ..... ২৫৮
8-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬০
৭-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬১
৯-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফস্রীর ..... ২৬৩
১) আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬৪
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ২৬৫
১৩-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬৭
د৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৭०
১৬ আয়াতের তরজজা ও তাফ্সীর ..... 260
১৭-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ২৮৫
২০-২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৮৬
২২-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... 2bb
২8 আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ২৮৯
২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ২৯৩
২৬-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯8
২৯-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফস্রীর ..... ২৯৬
৩). आয়াতের. ঢরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৯
৩२ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৩00
৩0 আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... vod
08-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৩ov
[ বার]
আয়াত নম্বর ศिर大ূানাম ..... शृष्ठा
৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩08
৩৭-৩৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩০৫
৩৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩○9
80 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... vob
8১-৪৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩০৯
88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩১০
8৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 038
8৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩১৫
8৭-8b আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩ゝ৭
8৯-৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩১৯
৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২২
৫৪-৫৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২৩
৫৬-৫৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২৫
৫৮-৫৯ আয়াতৈর তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২৭
৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩১
৬১-৬২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩৩
৬৩-৬৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩8
৬৬-৬৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩৭
৬৮ - আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩b
৬৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩৯
१० আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง80
৭) আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง8১
৭২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৪২
৭৩-৭৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง88
[ তের]
আয়াত নম্বর শिরোনাম ..... शृष्ठा
৭৬-१৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৪৫
৭৮-৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ৩89
৮০ • আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬০
৮- আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬১
৮২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬৩
৮৩-৮8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬8
৮৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬৫
৮৬-৮৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭০
৯০-৯৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭२
৯৪-৯৫ আয়াতের তরজ্জমা ও তাফসীর ..... ง৭৯
৯৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... Obo
৯৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩b-
৯৮-৯৯ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর ..... ৩৮マ
১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৮8
১০১-১০৪ আয়াতের তরজ্নমা ও তাফসীর ..... Ob『
১০৫-১০৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৮৯
১০৭-১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯১
১১০-১১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯২
সूর্রা অাল-কাহ্থাফ
১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯৯
৬-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8০২
৯-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 808
১৩-১৬ আয়াত্রে তরজমা ও তাফসীর ..... 809
［ চৌদ ］
আয়াত নম্বরশিরোনামशृष्ठा
১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8১২
Db আয়াতের তরজমা ও তাফস্গীর ..... $8>8$
১৯－২০ আয়াতের তর্রমা ও তাফ্সীর ..... 8১৬
২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8১৭
२२．আয়াতের তরজমা ও তাएসীর ..... 8২০
২৩－২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৪২२
২৫－২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 8২8
২৭－২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 8২৬
২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩0
৩০－৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩৩
৩২－৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 808
৩৭－8০ আয়াতের，তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩৬
8）আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩৭
8২－88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩৯
8৫－8৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 88）
89－8৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 889
৫O আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৫マ
৫১－৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৫৫
৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৫山
৫8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৫b
৫৫－৫৬ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর ..... 8くふ
৫৭ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর ..... 8৬০
৫৮－৫৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৬১
৬০－৬১ আয়াতের তরজমা ও তাফpসীর ..... 8৬マ
［ পনের］
আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠ
৬২－৬৫ আয়াতের তরজমা ও তাফन্সীর ..... 8৬
৬৬－৬৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 899
৬৯－৭০ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 896
৭১－৭৩ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... 8bo
৭8－৭৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8b－
৭৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৮々
৭৭－१৮ আয়াতের তরজ্জমা ও তাফসীর ..... 8bo
৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8b8
bo－b১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8b৫
৮২ আয়াত্তের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৮৬
৮৩－৮8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯১
b৫－b৮b আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯৫
৮৯－৯০ আয়াত্রের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯৯
৯১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫০০
৯২－৯৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫०）
৯৪－৯৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫০২
৯৭－৯৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫०৫
১০০－১০২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 『১O
১০৩－১০৬ আায়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... （৫১
১০৭－১০৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫১8
১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 『১৫
১১০ আয়াতের তরজমা জ তাফসীর ..... ৫১৬

# তাফসীরে ইবনে কাছীর ষষ্ঠ খণ্ড 

# সূরা-অन फिজূ্র 

মক্কী ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু

১. আলিফ-লা-ম-রা এইতুলি আয়াত মহাগ্রন্থের সুস্পষ্ট কুরআনের।
২. কখনও কখনও কাফিরগণ আকাজ্ষা করিবে যে তাহারা यদি মুসলিম इইত!
৩. উহাদিগকে ছাড়—यাইতে থাকুক ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছ্ন রাখুক- পরিণামে উহারা বুঝিবে।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে।
 কারंণে অনুতপ্ত হইবে এবং পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সৎকাজ করিবার আকাক্ষা করিবে আল্নাহ সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আল্লামা সুদ্দী (র) তাহার তাফসীরের মধ্যে মুশহ্রু সূত্রে হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদিগকে যখন দোযখের সম্মুখীন করা ইইবে তখন তাহারা আকাক্ষ্মা করিবে, হায়! যদি তাহারা মুসলমান হইত। কেহ কেহ বলেন, সমস্ত কাফিরই তাহার মৃত্যুকালে মুমিন হইবার

আকাজ্ক করিবে। অত্র আয়াতে ইহাই বুবান হইয়াছে কেহ কেহ বলিয়াছেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাई ত'আলালা কিয়ামতের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। বেমনঅनাग্র ইররশাদ ইইয়াছে,

## 

 منَالْمُوْمُمنِيْنَयদি আপনি কাফিরদিগকে সেই অবন্থায় দেখিতে পাইতেন, যথন তাহাদিগকে দোযথখর উপর দভায়মান করা হইবে এবং অহারা বনিবে হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করা হইত তবে আমরা আমাদের প্রতিপানকের আয়াতসমূহ অস্ধীকার করিতাম না আার খাঁটি মু'মিন হইয়া যাইতাম।

 সশ্পক্কে অবতীর্ণ ইইয়াছে। তাহারা যখন অন্যান্য লোককে দোযখ হইতে বাহির হইতে দেথিবে, তখন তাহারা অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায় যদি তাহারা মুসনমান হইত। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) .... হयরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস
 প্রসংণগে বনেন, আল্লাহ ত'অানা কিয়ামত দিবসে যথন মুসলমান অপরাभীদিগকেও মুশরিকদদর সহিত জাহান্নামে আটিক করিয়া রাখিবেন তথন মুশরিকন্রা তাহাদিগকে বनिবে, তোমরা বে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিয়াছিনে উহাতো কোন উপকারে আসিল না। তাহাদের এই উক্তিতে আল্মাহ রাগাबিত হইবেন এবং মুসনমানদিগকে অনুগ্রহপৃর্বক দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিভেন। তখন মুশরিিক ও কাফিররা বলিবে হায়, তাহারাও यদি মুসলমান হইত। আাদ্দুর রায়্যাক (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বলেন, দোযখীরা ততজীদ-পন্থিদিগকে বनিবে, তোমাদের ঈমানের লাভট কি হইল? তাহাদের এই কथার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ফিরিশৃতাদিগকে বলিবেন, याহাদদর অন্তরে భুলিকণা পরিমাণ ঈমান আছে তহাদিগকে দোযখ হইইতে বাহির কর। এই সময্যের প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ ত‘আলা ইরশাদ কর্য়য়াছেন.
 जন্যান্য ঢাফসীরকারণণণ হইতে অনুর্পপ বর্ণিত হইয়াছে। অনেক মারফূ’ হাদীসও এই সস্পর্কে বর্ণিত হইয়াছছ। হাফ্য আবুন কালেম তাবানীী (র)....আানাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসৃলুল্ডাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

যাহারা ‘লা-ইলাহা ইল্নাল্নাই’ এই কলেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত ঢাহাদের মধ্য ইইতে কিছু লোক তাহাদের ও্ৰনাহর কারণণ দোयখে প্রবেশ করিবে, তখন লাত ও উয়্যা-এর উপাসকরা বলিবে, "তোমাদের লা-ইলাহা ইল্নাল্নাহ তো আজ কোন উপকার করিতে পারিল না। তোমরাও তো আজ আমাদের সহিত দোয়েই অবস্থান করিতেছ। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া "নহরে হায়াত" এ বৌত করাইবেন এবং চন্দ্র যেমন গ্রহণ শেষে পুনরায় উজ্ঘ্ণ ও আলোকময় হয়, অনুরূপভাবে তাহারাও উজ্জ্ণ হইবে। এবং তাহারা "জাহান্নামী নামে পরিচিত হইবে।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আনাস আপনি কি নিজেই ইহা রাসাসুল্মাহ (সা) হইতে ఆনিয়াছেন! তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুন্ধাহ (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি "বে ব্যক্তি ইচ্মপৃৃর্বক আমার উপর মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখ্কে তাহার ঠিকানা করিয়া লয়।" এই কথা বनिয়া তিনি বলিলেন, श้, आমি রাসূনুন্নাহ (সা) কে ইহা বनिতে ऊनিয়াছি। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া তাবরানী বলেন, হাদীসটি তষু "জাহবায" (র) বর্ণনা করিয়াছ্ছন। (দ্দিতীয় হাদীস) আল্লামা তাবরানী (র) আরো বলেন, আদ্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র) .... তিনি হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইররাদ করিয়াছেন, যখন দোখখবাসীরা দোयথে সমবেত হইবে এবং তাহাদের সহিত কিছু আহলে কিবলা মুসলমানও তथায় প্রবেশ করিবে তখন মুসলমানদিগকে কাফিররা বলিবে, তোমরা মুসলমান ছিলে নয় কি? जाহারা উত্তর করিবে, হাঁ, কাফিররা বলিবে, তোমাদের ইসলাম কি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই? আর আমাদের সাথেই ভে তোমরা দোযথে প্রবেশ করিয়াছ? তাহারা বলিবে আমরা মুসনমাंন হইয়াও অনেক ঔনাহে নিধ্ হইয়াছিনাম সেই কারণণই আমরা শাত্তিতে গ্গেফ্তার হইয়াছি। আল্ণাহ ত'আলা তাহাদের এই আলোচনা শ্রবণ করিয়া মুসলমানদিগকে দোযখ ইইতে বাহির ইইবার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর जহারা বাহির হইয়া যাইবে তখন দোযথে অবস্থানরতঃ কাফিররা বলিবে, হায়! আজ यদি আমরা মুসনমান হইতাম তবে আমরাও তাহাদের ন্যায় বাহির হইয়া


 করিয়াছছন। অবশ্য তিनि ইহার সरिण 3 यো করিয়াছ্েন ( (তৃতীয় হাদীস) আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, মুসা ইবনে হার্রন (র) .... সানিহ ইবনে শরীীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি আবূ সায়ীদ খুদরী
(রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি कि রাসূলুল্बाহ (সা) কে
 তির্ন’ ইরশাদ করেন, আল্লাহ ত'অালা কিছू মু'মিন লোককে তাহাদের শাশ্তি ভোপ করিনার পর দোযখ হইতে বাহির করিবেন। যখন মুশরিকদের সহিত তাহাদিগকেও দোयখে দাথিল করিবেন তথন সুশরিকরা তাহাদিগকে বনিবে, ঢোয়রা না বলিতে বে, তোমরা আল্নাহর বন্ধু! এখন কি হইল যে তোমরাও আমাদের সহিত দোযখ্খে বাঁসিন্দা ইইয়াছ। আল্লাহ তখন তাহাদের এই বিদ্র্পমূলক কথা ঈনিতে পাইবেন, তখন তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। অতঃপ্র ফিরিশ্তাগণ, আন্বিয়ায়ে কিরাম ও মু'মিন বান্দাগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন। অবশেব্বে তাহারা আা্লাহর হকুমে দোযখ হইতে বাহির হইবে। যখন মুশরিকরা তাহাদিগকে দোयখ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়। यদি आমরা তাহাদের মত হইতাম তবে আমরা তাহাদের সহিত বাহ্হির হইতে পারিতাম। তিনি
 হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মুখমভ্ভ কান হইবার কারণে তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে জাহান্নামী নাম্রে ম্মরণ করা হইবে। তথন ঢাহারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করিরে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই নামের কনংক মুছিয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের আবেদন মঞ্জর করিব্রেন। অতঃপর তাহারা বেহেশতের নহরে গোসল করিবে এবং তাহাদের এই নাম মুছ্যিয়া যাইবে। রাবী বলেন, অতঃপপর আবূ উসামাহ (র) স্বীকার করিলেন বে, शু, আবূ রఆক (র) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। (চতুর্थ হাদীস) ইবনে आবূ হাতিম (র) বলেন, आनी ইবনে হহসাইন (রা) .... মুহাষ্দদ ইবনে আनী (র) হইতে তিনি ঢাহার পিতা ইহতে, তিনি তাহার দাদা ইইতে বর্ণনা করেন, রামূনূন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও হইবে বে, আাুন তাহার হাঁট পর্যত্ত ধরিবে। কেহ কেহ এমন ইইবে যেে আখেন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে জার কেহ কেহ এমনও হইবে তাহার গনা পর্যন্ত আও্তন জৃনিতে থাকিবে। তাহাদের ওনাহ ও তাহাদের আমল অনুযায়ী এই পার্থক্য ইইবে। তাহাদের কেহ কেহ এমন হইইবে.বে, जাহারা এক মাস যাবৎ দোযখে অবস্থান করিবে। তাহার পর বাহির হইয়া আসিবে। আবার কেহ এক বছর কান অবস্থান করিয়া বাহির ইইবে। কিষ্ু তাহাদের সর্বাধিক দীর্খকান বে তথায় অবস্থান করিবে তাহার সময় হইবে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ধ্ষংস হওয়া পর্য্য। আল্লাহ ত'অানা যখন তাহাদিগকে দোযখ হইতে মুক্তি দানের ইচ্মা করিবেন তখন ইয়াহূদী নাসার়া ও অন্যান্য ধর্মাবলধ্বী লোকদের যাহারা

দোयचে অবস্থান করিবে তাহারা অাওইীদপ্থি লোকদিগকে বলিবে, তোমরা তো আল্লাহর প্রতি ফিরিশিত্তাপণণ প্রতি ও রাসূনগণের প্রতি ঈমান আiানিয়াছিলে, কিুু আজ ভে তোমরা আমাদের সহিত দোयধখর অধিবাসী হইয়াছ। তখন আল্লাহ ঢাহাদের এই কথার কারণে এতই অসত্তুষ্ট হইবেন বে, পৃর্বে অন্য কোন কারণে এত অসত্তুষ্ট হন নাই। অতঃপর তিনি বেহেশতের একটি ঝরণার নিকট তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন
 ভো করিতে ছাড়িয়া দিন। এই কথা বলিয়া আল্নাহ তাহাদিগকে ধমক দিয়েছেন।
 দিন, তোমরা আরাম ভোগ করিতে থাক অবশশষে দোযথই ইইবে তোমাদের ঠিকানা। আরো ইরশাদ হইইয়াহ, आহার করিতে ও ভোগ কর্রিত থাক, তোমরা অপরাধীর দল। তাহাদের দীর্ঘ আশা আকাংখা তাহাদিগকে তওবা করা হইতে গাফেল করিয়া রাথে "

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

8. आমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কান পৃর্ণ না হইলে ধ্স করি নাই।
৫. কোন জাতি ও তাহার নির্দিষ্ל কালরে তরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও কरিতে পার্রে না।

जাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমৃহ্েে মাধ্যমে আল্লাহ ত'অালা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন শে, তিনি কোন জনপদকে কেবন তথনই ধ্রংস করিয়াছেন, যথন উপযুক্ত দनীল প্রমাণ অাসিয়াছে এবং তাহাদের মৃষ্যুর জন্য নির্দিষ সময়ও সমাগত ইইয়াছে।
 না, जার সময় সমাগত হইলে কেহ বিলষ্ব কর্রিবারও কোন ক্ষমত রাথে না। আল্লাহর এই বাণী দ্ৰারা মক্কাবাসীদিগ়কে সত্ক করা হইয়াছে বে তাহারা যেন তাহাদের শিরক ও ইসনামের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করে যাহার কারণে তাহারা ঞ্ঞংস হইবারই যোগ্য হইয়াহে নচেৎ তাহাদের ঈ্সংস অনিবার্য।

## 

##  

 निण्गई 屯न्याफ।
 ना बেन？
 むभફিত হইনে উহান্গা জবকাশ भাইবে না।




为
隹


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





দিন তাহারা ফিরিশ্ত্তাগণকে দেখিতে পাইবে লেইদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ थাকিবে না। অনুক্রপভাবে অত্র আয়াত্ও আল্লাহ ত‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন
 অবতীর্ণ করিয়া থাকি আর তथন তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয় না। হযরত যুজাহিদ (র) ফিরিশ্তাগণকে ‘র্রসালাত’ ও আযাব সহকরেরেই প্রেরণ করিয়া থাকি। অতঃপার আল্লাহ ত'‘অাना ইরহশাদ করেন, তিনি যিকির অর্থাং আল-কুর্যান অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন এবং তিনিই উহার মধ্যে কোনর্রপ পরিবর্তন পরিবর্র্ব হইতে উशাকে সংর্কক্ষ করিবেন। কোন কোন তাফসীরকার (সা)-এর প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ অমি নবী করীী (সা) এর সংর্পক্ষণকারী। বেমন



$$
\begin{aligned}
& 0 \text { o (IY) }
\end{aligned}
$$

১০. जোমার পূর্ব্ব অমি পৃর্বের অন্নে সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিনাম।
১১. তাহাদিগগর নিকট আসে নাই এমন কোন রাসূল যাহাকে উহারা ঠাট্টা বিদ্র্পপ করিত না।
১২. এইভাবে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে উহা সঞ্চার করিব।
১৩. ইহারা কুরওানে বিশ্বাস করিবে না এবং অতীতে পৃর্ববর্তীগণণরও এই আচ্রণ ছিল।

তাফসীর ঃ কুরাইশ-কাফিকররা রাসূলুন্নাহ (সা) কে বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত তাহার উল্লেখ করিয়া আল্gাহ ত'আলা রাসূনুন্নাহ (সা)কে সাত্তুনা দিতেছেন বে, পূর্ববর্তী উম্থতের হেোয়াতের জন্যও তিনি যখনই কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা ইব্ন কাছীর--8 (৬ষ)

তাঁার নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার সহিত ঠাটা বিদ্রপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ ত'অানা এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন বে, বে সকল অপরাধীরা বিদ্দেষ পোষণ করিয়াছছ এবং সত্য গ্রহণ করিতে অহংকার প্রকাশ করিয়াছছ তিনি তাহাদের অন্তরে মিথ্যা পতিপন্ন কর্রিবার প্রবণতা গাথিয়া দিয়াছেন।

 অপ্রাभীদ̆র অন্তরে শিরক গাঁথিয়া দিয়া थाকি। র্রাসূলগণকে অস্বীকার কর্যিয়াছে আল্লাহ ত'অালা তাহাদিগকে যেভবেে ধ্পংস কর্রিয়াছেন উহা সকনেরই জানা আাছ। এবং ইহাও সকনের জানা বে, জাল্লাহ আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাহার অনুসারীীদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি দান কর্রিয়াছেন।

## 

## 

28. यদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার シুলিয়া দিই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আর্রোহণ করিতে থাকে,
১৫. ঢবুও উহারা বলিবে আমাদিগের দৃষ্টি সস্পাহিত কর্যা হইয়াছে। না বরং আমরা এক যাদুম্ম সশ্প্রদায়।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ত'অানা এই সংবাদ প্রদান করিতেছেন বে কুরাইশ কাফির্রদের কুফর, বিদ্বেষ ও সত্যের অস্বীকৃতি এতই প্রবন বে, यদি তাহাদের জন্য আসমানের কোন দ্যার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিতে ওুু করে তবুও তাহারা সত্যকে স্বীকার করিবে না। রবং তাহারা
 ইবনে কাসীর (র) ইহার অর্থ কর্যিয়াছেন, আমাদের চক্মু বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) ছ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হইচে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের চক্কু নষ্ট কর্নিয়া দেওয়া ছইয়াছে। আওবী (র) হযরতত ইবনে আব্বাস (রা) ইইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন, আমাদের উপর যাদ করা ইইয়াছ। কালবী (র) ইহার जর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইবনে যাঁ্রেদ (র) বলেন, ইহার ম্র্থ হইল, আামািিগকে নির্বৌ মাতাল বানান হইয়াছে।
১৬. আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভ্তিত দর্শকদিগের জন্য!
১৭. প্রত্যেক অভিশণ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি।
১৮. আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ তুনিতে চাহিলে উহার প্চাদধাবন করে প্রদিপ্ত শিখা।
১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্থৃত করিয়াছি এবং উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্ধৃত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে।
২০. এবः উহ্হাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যেও।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ আসমানের সৃট্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন বে তিনি উহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং গতিশীল ও স্থিরনক্ষত্রসমূহ দ্বারা উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। যেন উহার বিম্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখিয়া জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, এর দ্বারা এখানে নক্ষত্র বুঝ্যান হইয়াছে। यেমন আল্লাহ তা‘আলা অन্যण ইরশাদ করিয়াছেন

 সেই সমস্ত মহল বুঝান হইয়াছে যেখানে প্রহরী নিয়োজিত থাকে এবং বিতাড়িত শয়তান ইইতে সংরক্ষণের জন্য অগ্নস্কুলিঙকে যাহার প্রহরী নিযুক্ত করা ইইয়াছে। যেন

তাহারা উর্ধ্র জগতের ফিরিশ্তাদরর আলোচনা শ্রবণ করিতে না পারে। বে-ই চুরি করিয়া শ্রবণ করিবার জন্য অগ্গসর হয় অগ্নিক্মুনিঙ তাহাকে ধাওয়া করে। এবং উহাকে ঋ্পংস করিয়া দেয়। আর কথনো এমনও হয় বে অগ্নিকুনিংপ তাহাকে পাইবার পৃর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থিত জ্রিনকে চুরি করা দুই একটি কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা লইয়া লে তাহার কোন বক্কুকে জানাইয়া দেয়। বেমন সহীহ বুখারী শরীফফে বর্ণিত, আनী ইবনে आদ্মুল্নাহ (র) .... হযরত आবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ ত'অানা যখন আসমানে কোন ফয়সানা করেন তখন ফিরিশিত্তগণ তাহাদের ডানা মারিয়া তাহার সম্মুとে অবনত হইয়া পড়ে। তথন এমন একটি শদ্দ হয় ভেন পাথরের উপর শিকলের শদ্দ। অতঃপর যथন তাহারা ভীতিমুক্ত হয়, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করিয়াছন! তাহারা বলে, তিনি যাহাই ইর্যশাদ কর্যিয়াছেন হক ও সত্য ইরশাদ করিয়াছেন তিনি অতি বড় অতি মহান অতঃপর একের ঊপরে এক অবস্থানকারী জ্বিনরা উহার কিছু চুরি করিয়া শ্রবণ করে। হাদীসের রাবী এই সময় जাহার ডান হাত্রে আभুনীఆলি ফাঁক কর্রিয়া একটির টপর একটি রাথিয়া জ্বিনদের অবস্হান বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রথম শ্রবণকারী জ্বিন অপর জ্বিন্ের নিকট তাহার শ্রুতকথা পৌৗছইবার পৃর্বেই অগ্নিস্মুলিঙ তাহাকে পাকড়াও করে এবং উহাকে জননাইয়া দেয়। আবার কখনো তাহাকে পাকড়াও করিবার পূর্ব্রে তাহার নিস্নে অবস্গানরতঃ নিকটবর্তী জ্বিনকে পৌছছইয়া দেয়। এইভাে একে অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ কর্রিয়া উহা পৃথিবীতে পৌছাইয়া দেয়। হাদীলের রাবী সুফিয়ান তাহার বর্ণনায় কখনো এমনও বলিয়াছছন বে, "অবশশ৫ে পৃথিবীতে আসিয়া কে小 যাদুকর কিং্বা জ্যোতিষীর যুথে পৌছইইয়া দেয়। অতঃপর সে উহার সাথে আর্রো একশতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে। অতঃপর তাহাকে সত্যবাদী বনিয়াই ধারণা করা হয়। চুরি করিয়া শ্রুত বে কথাটি সে বলিয়াছ্ এবং পরে উহা সত্য বনিয়া-ই প্রমাণিত ইইয়াছে উহার কারণণই লোকে এই কथা বলিতে থাকে, সে অমুক দিনে আমাদিগকে বে কথা বলিয়াছিন উহা কি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই?"

जতঃপর जাল্লাহ তা'অানা বে यমীনকে সৃষ্টি করিয়াছ্ন উহাকে সুব্বিষ্থৃত করিয়াছেন, উহাক্কে প্রশस्ठ করিয়াছছন এবং পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা কর্নিয়াছেন এবং নদী-নানা বাनूকাময় মরুতূমি সৃষ্টি করিয়া আার নানা প্রকার গাছপালা ও ফनমমূ সৃষ্টি করিয়া মানুषের ঊপকার সাধন করিয়াছছন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে
 প্রত্যেক জানা বস্ভুক্ক তিনি উৎপাদন করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ,

আবূ মালেক, মুজাহিদ, হাকাম ইবনে উয়ায়নাহ, হাসাম ইবনে মুহাম্মদ, আবূ সালিহ ও কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ কর্রিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ পরিমাণ আমি উৎপাদন করিয়াছি। ইবনে যার্য়দ (র)-ইহার অর্থ করিয়াছেন, "এমন সকল বস্তু আমি সৃধ্টি করিয়াছি যাহা ওযন করা হয়। ইবনে যায়দ (র) ইহাও বলেন, এমন সমস্ত বস্তু আমি উৎপাদন করিয়াছি যাহা বাজারের লোকেরা
 অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই যমীনে মানুযের জীবন
 বলেন, অত্র আয়াতে জীব-জন্তুর কথা উল্লেখ তাহাদের আহারের ব্যবস্থাও আল্লাহ করেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতে গোলাম বাঁদী এবং জীব-জন্তুর সকলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা মানুমের প্রতি যে রুজী উপার্জনের বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যেমন চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি মানুষের সেবক জানাইয়া দিয়েছেন যাহার উপর তাহারা কখনো আরোহণ করে আর কখনো উহা যবাই করিয়া আহার করে। গোলাম বাঁদী যাহারা তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাহাদের সকলের রুজীর ব্যবস্থা তিনিই করেন। অর্থাৎ সমন্ত ফায়দা তো তোমরা ভোগ করিবে এবং রুজী তিনি দির্বন ।



২১.আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।
২২. আমি বৃষ্টি গর্ভ বাযু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই উহার ভান্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।
২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই্ এবং আমিই্ চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।
২8. তোমাদিপের পৃর্বে যাহার্রা গত হইয়াছ্ অামি ঢাহাদিগকে জানি এবং পরে यাহারা জাসিবে তাহাদিগকেও জানি।
২৫. তোমার প্রতিপানকই উহাদিগকে সমবেত করিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সर्বষ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাষ্যমে আা্নাহ ত'অালা মানব কুলকে জানাইয়া দিতেছেন বে, তাহার পক্ষে সকন বস্তুর অস্তিত্ দানই সহজ এবং সর্বপ্রকার বস্থুর ধনजाভার जाহার নিকট বিদ্যযমन। । পরিমাণই আমি অবতীী করিয়া থাকি। অর্থাৎ আল্লাंহ যখ্গন ইচ্ঘ এবং ব্যোনে ইচ্ম্ম তিনি অবতীণ. করেন। তিনি বড় হিকমত ও জ্ঞানের অধিকারী। বান্দার প্রয়োজন ও তাহার সুভ্যাগ সুবিধা সস্পর্কে তিনি জ্ঞাত। ধনভাডার হইতে নির্দিষ পরিমাণ ধন অবতীর্ণ করা ঢাঁহার বড়ই অনু্রহ। ইহা তাহার পঢ় জরুরুী নহে। ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ (র) আবূ জুহায়ফাহ (র) হইতে তিনি আব্দুন্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি. বলেন, প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে বৃళ্টি বর্ষিত হয় কিন্তু কবে কোথায় বৃষ্টি হইবে ইशার ফমতা কেবল আল্লাহরই। কোন বৎসর এখানে বর্ষণ করেন অার কোন বৎসর

 काসिম (র) .... शाকাম ইবनে উয়ায়নাহ হইতে তাফসীর প্রসল্গ বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৎসর কে小েন বৎসর হইতে অধিক কিংবা কম বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। কিন্হু यাহা হয় তাহ হইন কোন সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ধণ করা হয় जার কোন সস্প্রদায় বৃt্টি হইতে বঞ্চিত থাকে। কিতু ইহাতে সাপরের পানি কম হয় না। তিনি আরো বলেন, বৃষ্টিत সহিত এত ফিরিশিশ্তা অবতীর্ণ হয় বে তাহার সং্খ্যা সমস্ত মানুম ও জ্লিন হইতে অধিক। তাহারা কত ঔঁটট বৃষ্টি হইবে এবং উহা দ্মারা কি উৎপাদিত হইবে সব কিছুই গণনা করিয়া থাকে।

বায়যার (র) বলেন, দাউদ ইবন্ন বুকাইর (র) .... হयরত আবূ হंর্যায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্মাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, "আল্লাহর ভাভার" দারা তাহার বাণীকে বুঝান হইয়াছে। মখন তিনি কোন বস্তুকে হইতে বলেন তখনই উश্ অঙ্তিত্ণ নাভ করে। রাবী বলেন, হাদীসটি অাগলাব (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই তিনি তেমন মযবুত রাবী নহেন। এবং ঢাহা হইতে, ঢাহার পুত্র
 প্রবাহিত করি যাহা মেঘমানাকে পানি দ্রারা ভারী কর্রিয়া দেয় এবং উशা পানি বর্ষণ

করে। অনুর্রপভাবে এই বায়ু গাছকে ভারী করিয়া দেয় ফনেে উহার পাতা বাহির করে ও
 পেশ করিয়াছেন जপর পক্ষে অপকারীও বাঁজা বায়ুর জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ প্রথম প্রंকার বায় পানি ও লতাপাত জন্দদান করে এবং উহার জন্য দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সংখ্যার প্রয়োজন। কিন্ু বাঁজা বায়ু যাহা কোন কিছু জন্ম দান করে না উহার পক্ষে একাধিক হওয়ার প্রল্যোজন নাই।

আ'মাশ (র) .... আবूলু এর তাফ্সীর প্রসংগে বনেন বায়ু প্রবাহিত কর্া হয় অতঃপর উহা आাসমান হইতে পানি বহন কর্রে অতঃপর তদ্রপ বর্ষণ কররে। বেমন উটনীীর স্তন হইতে দুধ চিকন ধারায় বাহির হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইবরাহীম নথয়ী এবং কাতাদাহ (র)ও অনুর্রপ তাফস্ীীর কর্রিয়াছ্ন। যাহ্হাক (র) বলেন, আল্লাহ ত'অালা বাযু প্রবাহিত করেন অতঃপর মেঘ মালায় পানি তর্তিয়া দেন। উবাইদ ইবনে উমাইর নায়সী (র) বলেন, আল্লাহ ত‘‘ালা সুসংবাদ বহনকারী বাযু প্রবাহিত কর্রে। অতঃপর উহা यমীন ওক ইইয়া যায়। অতঃপ্র আর এক প্রকার বাযু প্রবাহিত করেন যাহা মেঘমালাকে উপর নীচে সাজাইয়া দেয়। এবং আর্রো এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন বাহা গাছপানাকে ফল প্রদানের উপয়ক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি ৭ই আয়াত তেনাওয়াত করেন
 आবুन মিহ্র্যাম হইতে তিনি হयরত আবূ হহায়রা (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) ইইতে বর্ণনা কর্রেন, তিনি বলেন, দক্ষিণ ইইতে প্রবাহিত বাযু বেহেশত হইতে আগত। আর এই বাযু সশ্পর্কে আল্নাহ ত‘আলা ইররাদ কর্রিয়াছেন, "উহার মধ্যে মানুষ্রে বহ উপকার নিহিত রহিহ়াছে।" কিনু ইহার সনদটি দুর্বল।
 হযরত आবূ यর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাাসূন্बুাহ (সা) ইরশাদ কর্নিয়াছেন, আল্লাহ ত'অাनা জান্নাতের মধ্যে প্রথম বাযু সৃধ্টি করিবার সাত বৎসর পর একটি বায়ু সৃষ্টি কর্রিয়াছেন যাহা একটি দরজায় আবদ্ধ রহিয়াঢছ এবং সেই দরজা দিত্যেই তোমাদের নিকট বাযু আগত হয় যদি সেই দরজজটি খুলিয়া দেওয়া ইইত তবে आসমান यমীনের সব কিছু উলটপালট হইয়া যাইত। তোমরা উহাকে জনৃব (দক্ষিণা
 অর্থাৎ আমি তোমাদদর নিকট মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করি অতঃপর তোমরা উহা হইতে পান করিতে সক্ষম। यদি আমি ইচ্ম কর্রিতাম তবে উহা নবণাক্ত করিয়া অবতীণ

 আচ্ঘ বলতো বে পানি তোমরা পান কর মেঘ হুইতে উহা তোমরা অবতীর্ণ কর, না আমিই উহা অবতীর্ণ করিয়া থাকি? यদি আমি ইচ্ঘ করিতাম তবে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতাম। তবে কেন তোমরা শোকর কর না? (ওয়াক্কো ৬৮-৭০) আরো ইরশाদ इইয়ाছ,
 তোমরা পান কর এবং উश्रा দ্মাই গাছপালা উৎপন্ন হইয়া থাকে
 করিবার ক্ষমতা রাখ না। অবশ্য ইহার এক অর্থ ইহাও ইইতে পারে, তোমরা উহার সং্তক্কণকারী নহে বরুং আমিই আাসমান হইতে অবতীর্ণ করি আমিই উহা সং্রক্ষণ করি এবং: বমীনে প্রবাহিত ধারায় বেখানে ইচ্ম পৌঁছইয়া দেই। আল্লাহ ইচ্ম করিলে যমীন বিদগ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্ু ইহা তাহার বড় অনুগ্মহ বে, তিনি আসমান হইতে মিষ্টি পানি অবতীর্ণ কর্রিয়া পুকুর কৃপ, নদী নালায় সংরককণ করিয়া রাখখে ভেন মানুষ দীর্ষকান পর্यন্ত পান করিতে পারে তাহাদের পওপকীকক পান করাইতে আর উহা দ্রারা
 জীবিত করি ও মৃহ্যু দান করি। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ ত'অানা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছছন বে, তিনি বেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দ্দিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবার ক্মতা রাখেন। প্রত্যেক বস্তুকে তিনি অত্তিতৃহীনতা হইতে অস্তিত্ণীীল কর্রিয়াছেন অতঃপ্র তিনি মৃত্যুদান করিবেন এবং পরে পুনরায় সকনকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করিবেন। অতঃপ্র এই সংবাদ প্রদান করিয়াছছন বে, অবশেषে এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর যাহা কিছু বিদ্যমান সবকিছুর উপরই কর্ত্তত্ণ তাহারই থাকিবে এবং সকলেই ঢাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন বে আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত লোক সম্পর্কে তিনি অবগত।
 সকनকক जমি জানি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ${ }^{2}$ ইইতে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত সকन আদম সন্তান যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছ্ সকनকে বুঝান হইয়াছে। जার কিয়ামত পর্ষ্ত যাহারা জন্ম নাভ করিবে সকলকে বুঝান হইয়াছে। इयরত ইকরিমাহ,

মুজাহিদ, यাহ्হাক, কাতাদাহ, মুহম্মদ ইবনে কা’ব, শা'বী (র) ও অन्যান্য তাফসীকারগণও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ’লা (র) .... মারওয়ান ইবনে হাকাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, সালাতের পিছনের সারিতে স্ত্রীলোক দগায়মান হইবার কারণে কিছু লোক পিছনের সারীতে দাড়াইত। অতঃপর আল্লাহ ण"जाना করেন। এই সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গরীব হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জবীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মূসা জারশী (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত পিছনের সারীতে একজন সুন্দরী স্ত্রী লোক সালাত পড়িত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার ন্যায় সুন্দরী অন্য -কোন স্ত্রীলোক দেখি নাই। কিছু মুসলমান সালাততের সময় সম্মুখের সারিতে দাঁড়াইত যেন সালাতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকটির প্রতি নজরে না পড়ে। পক্ষান্তরে কিছু লোক পিছনের সারিতে দন্ডায়মান হইত। যখন তাহারা সিজদায় যাইত তখন হাতের নীচ দিয়া তাহারা তাহাকে দেখিত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন,行 তাহার তাফসীরে অনুর্প বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে মাসউদ (র) নূহ ইবনে কয়েস হাদ্দানী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ও অন্যান্য আয়েম্মায়ে কিরাম উক্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইবনে মায়ীন তাহাকে দুর্বল রাবী বলিয়াছ্ছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি উক্ত হাদীসে অনেক দুর্বোধ্য কथা রহিয়াছে,

আব্দুর রায়যাক (র) .... আবুল জাওयা (র) হইতে ?ُ? সـُمُর্কে বর্ণিত যে, আয়াতটি সালাতের মধ্যে যাহারা প্রথম সারিতে দন্ডায়মান হইত এবং যাহারা পিছনের সারিতে দন্ডায়মান হইত তাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত্র রেওয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ইবনে জাওযা-এর কথা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নহে। ইমাম তিরমিযী বলেন, নূহ ইবনে কয়েস এর রেওয়ায়েত অপেক্ষা ইহা স্সিক বলিয়া বিবেচিত। ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে আবূ মা’শার (র)....আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে মুহাম্মদ ইবনে কা’ব এর নিকট

ইব্ন কাছীর—— (৬ष्ঠ)
 বর্ণনা করা ইইল র্যে ইহা সালাত্তের সার্রিতে দন্ভায়মান ব্যক্তিদের সশ্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াহে। তখন তিনি বনিলেন, আয়াতের এই তাফ্সীর সঠিক নহে। বরং الُمُسْتَأثرِيرِنْ দ্বার্রা সেই সমস্ত লোক বুঝান হইয়াছে যাহাদিগকে পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইবে।
 কিয়ামতের মাঁ্ঠ একত্রিত করিবেন। তিনি বড়ই কৌশলী মহজ্ঞানী। তখন আওন ইবনে আব্দুল্बাহ বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে তওফীক দান করুন এবং উত্তম বিনিময় দান করুন
o


२৭. এবং ইহার পৃর্বে সৃষ্টি কর্রিয়াছি জ্নিন অত্যুষ্ণ বায্যুর উত্তাপ ইইতে।

তাফ্সীর : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বনেন,

 করিরিয়াছেন চাড়ার ন্যায় কক মাটি দ্দারা আর জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আাতনের ফুলকী



অত্র কবিতায় আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহার অর্থ কাঁদা মাটি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহি (র) ও যাহ्হাক (র) হইতে ইহাও বর্ণিত,




উভয় সময়ের গরমকে
 আবূ ইসุহাক (র) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি উমর আ‘'সম (র)-কে দেখিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইনাম তখন তিনি বলিলেন, হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে ভে হাদীস আমি শ্রবণ করিয়াছি, উহা কি তোমাকে বলব না? তিনি বনেন, দूনিয়ার এই আతেনের উত্তাপ সেই আাপেনের দ্যার জ্নিন সৃষ্টি করা शইয়ाছে। जতঃপর পড়িলেन ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জ্জিনকে আাওনের ফুল্লকী দ্বার্যা সৃষ্ করা হইয়াছে।


 জ্বিনকে করিয়াছি আध্টেন ফুনকী দারা। আার আদম (আ) কে সৃষ্টি করা ছইয়াছে সেই ব্ুু দ্বারা যাহা পৃর্বে বর্ণনা করা হইয়াহে। আয়াতের উদ্দেশ্য হইন আদম (অা)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা এবং বেই বস্বু দ্বারা তাহাকে সৃট্টি করা ছইয়াছে তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

২৮. শ্যরণ কর, যখন তোমার প্রত্পালক ফির্রিশতাগণকে বলিলেন, আমি ছঁচচ ঢালা ত্ ঠনঠন্ত মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি।
২৯. ষথন জামি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার র্ৰহ সঞ্চার করিব তথন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।
৩০. তখন ফির্রিশ্তাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করিল।
৩১. কিন্তু ইবৃनীস কর্রিল না সে সিজদাকারীদদর অন্তর্ষুক্ত ইইতে অস্বীকার কর্নিন।
৩২. जান্লাহ বলিলেন হে ইবনীস! তোমার কি হইল ভে, ঢুমি সিজদাহকার্রীদদর অন্তর্ডুক্ত হইনে না?
৩৩. সে বলিল जাপনি ছাঁচে ঢালা ওষ ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে বে মানুষ সৃষ্টি কর্রিয়াছেন আমি তাহাকে সিজ্দা কর্রিবার নহি।

তাফ্সীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন বে, হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার.পৃর্বে তিনি ফিরিশ্শাতের মধ্যে তাহার সৃষ্টির কথা আলোbনা করিয়াছিলেন, এবং সৃষ্টির পরে তাহাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সিজদা কর্রিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্ুু ইব্নীস হিংসা, বিদ্দেষ, কুফর, অহংকার এবং বাতিন বিষয় দ্ঘারা গর্ব করিয়া তাহাকে সিজ্দা করিতে বিরত থাকে। এই
 যাহাকে আপনি খমীর করা কৃক্ক মাটি দ্ঘারা সৃট্টি করিয়াছেন এমন মানুষকে আমি সিজদা
 উত্তম আমকে তো আপনি আধ্ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন
 করিয়াছেন, আমি তাহার সন্তানদিগকে ওমরাহ করিয়া ছাড্িি। ইবনে জরীর (র)-এই ক্ষেত্রে শবীর ইবনে বিশর হইতে একটি আচার্य ধরনেন রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছ্নে। তিনি বনেন, আল্নাহ ত‘আলা ফিরিশিতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আমি মাটি দ্ঘারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর যখন উহাকে জমম পূর্ণাঙ র্প দান করিব এবং র্রহ ফুকাইয়া দিব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা এইর্চপ করিতে পারিব না। ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে আ৫েন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশিশ্ত সৃৃ্টি করিলেন। তাহাদিগকে অনুর্রপ নির্দেশ দিলেন কিন্তু তাহারাও সিজদা কর্রিতে অস্বীকার করিন, ফলে তাহাদিগকে জাত্ন দ্ঘারা জ্ালাইয়া দিলেন। অতঃপ্র তিনি অন্য ফিরিশিশ্ত সৃষ্টি করিয়া বনিলেন, आমি মাটি দ্ঘারা মানুষ
 তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন ঢাহারা বলিন, আমরা আপনার নির্দেশ అনিলাম ও অনুকর্নণ করিনাম কিন্ছু ইব্লীস এই সময়ও পৃর্ববর্তীদের অন্তর্ভুকই র্রহিন। কিস্ুু হাদীসটি ইসরাঋনী বলিয়া প্রতীয়মান।

সূরা-আল হিজ্র

৩8. তিनি বनিলেন, তবে ঢুমি এখান হইঢে বাহির হইয়া যাও, কারণ ঢুমি অভিশপ্ত।
৩৫. এবং কর্মফন দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রহিল লানত।
৩৬. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্খান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।
৩৭. তিনি বनিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে ছুমি তাহাদিগের অন্তুর্ভুক্ত ইইবে।
৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিंনি ইবলীসকে উর্ষ্ণজগতে তাহার যে মর্যাদা ছিল উহা হইতে বাহির হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সে বিতাড়িত ও ধিকৃত। সে এমনি অভিশপ্ত यে, কিয়ামত পর্যন্ত সেই অভিশাপে সঙ্কিত ও বিধৃত ইইতে থাকিবে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআললা যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করিলেন তখন তাহার মুখমন্ডল ফিরিশ্তার মুখমড্ডল হইতে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সে এতই ক্রন্দন করিল যে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ক্রন্দন হইবে সকল ক্রন্দনের মূল তাহার সেই ক্রন্দন। ইবনে আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তানের প্রতি যখন আল্লাহর ক্রোধানল পতিত হইল যাহার অবসান ঘটিবে না, তখন সে আদম ও আদম সন্তানের প্রতি হিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে: অবকাশ দেওয়ার

জন্য আবেদন করিন। অতঃপর আল্মাহ ত'আালা তাহাকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তাহার আবেদন মঞ্জর করিলেন এবং সে অবকাশ পাইয়া বসিন।

৩৯. সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! আপনি শে আামকে বিপথপামী কর্রিলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষ্যের নিকট পাপকর্মকে শোভন কর্রিয়া তুলিব এবং আমি উহাদিগের সকলেই বিপথগামী কর্রিব।
8০. তবে উহাদিগের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাপণকে নহে।
8১. আল্লাহ বनিলেন, ইহাই আমার নিকট প্পীছিবার সরুন পথথ।
8२. বিল্রাঙ্তদিগের মধ্যে यাহারা ঢোমার অনুসরণ কর্রিবে जাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদিগের উপর ঢোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।
8৩. অবশ্गই ঢোমার অনুসারীদিগের সকনেরই নির্ধারিত স্থান ইইবে জাহান্নাম।
88. উহার সাত্তি দরজা আছে প্রত্যেক দরজার জন্য शৃথক পৃথক দল আছে।

তাফ্সীর ঃ ঊপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ত'আলা ইব্নীসের অহংকার

 আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, आমি বলি, উক্ত আয়াতাংশের এই অর্থও হইতে


আদম সন্তানের জন্য অবশ্যই সৌन্দর্यময় করিয়া জুলিব। তাহাদের জন্য ఆনাহসমূহকে সৌন্দর্য়ী কর্রিব আমি উহার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব। তাহাদিগকে ওনাহর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিব এবং যতদূর সষ্টব এই প্চেষ্ঠা আমি করিয়াই याইব।
 نمْ



অর্থাৎ যাহাকে আপনি আযার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন যদি आপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তরে অবশ্যই তাহার সন্তানদিগকে তমরাহ কর্রিয়া ছড়িব কিজ্ুু অল্প কিছু সং্খ্যক লোককে ওমরাহ করিতে পারিব না। আা্লাহ ত'আনা ধমক দিয়ে বনেন, ${ }^{\text {, }}$ প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর আমি তোমাদিগকে বিনিময় দান কর্রিব। যদি ভান কাজ করিয়া थাক তবে ভাল বিনিময় লাভ করিবে আর যদি মন্দ কাজ কর তবে
 আপনার প্রভু ওৎপাতিয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ ক্রিয়াছেন স্ৰিক পথ আল্মাহর দিকেই গিয়াছে এবং সেখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। মুজাহিদ, কাতাদাই ও গাসান (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। यেমন অন্যার ইর্রশাদ ইইয়াছে " السَّبِّ

 নির্ধারিত হহ্হয়া আছে তাহািগকে গ্য়াহ করিবার তোমার কোন ক্ষমত থাকিবে না
 ইস্তিসনা মুনকাতী সংघটিত হইয়াছে। আল্লামা ইবনেন জরীর (র) এই" ক্ষেত্রে আব্দুল্নাহ ইবনে মুবারক (র) .... ইইতে হাদীস বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইবনে কসাইত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম্মর জন্য তাহাদেরর জনপদের বাহিরে মসজিদ থাকিত যখন কোন নবী তাঁহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন বিশেষ কথা জানিবার ইচ্ম করিতেন, তখন তিনি সেই মসজিদে গিয়া কিছ্ম সালাত পড়িতেন এবং আল্লাহর নিকট দু’আ করিতেন। একদা এক নবী তাঁহার মসজ্রিদে ছিলেন এমন,সময় আল্লাহর শত্র ইবলীস তথায় আগমন করিল এবং তাহার ও কিবনার মাবে বসিয়া

পড়িন। তथন নবী বলিলেন, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এই কथা তিনি তিনবার বলিলেন i তখল শয়তান বলিল, বলুন আমার নিকট হইতে আপনি কিভবে রক্ষা পাইবেন। তখন নবী বলিলেন, বরং তুমি বল, আদম সত্তানের ঊপর তুমি কিভাবে বিজয়ী হইতে পার। এই কথা তিনি দুইবার বলিলেন। जবশেবে মূক্তি ইইন প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা কহিবে। অতঃপর নবী বলিলেন,
 আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন শয়তান বলিন, যাহা দ্বারা আপনি আা্রয় প্রার্থনা কর্রেন, তাহা কি ইহাই? তখনও তিনি বনিলেন, আউযুবিল্লাছি-মিনাশ-শায়তানির রাজীম তিনি এই কথা তিনবার বনিলেন। অতঃপর শ্য়তান আবার প্রশ্ন করিন। বলুনতো, কিতাবে আপনি আমার নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। নবী বলিলেন, বরহং তুমি বল; কিতাবে তুমি আদম স্তানের উপর বিজয়ী হইতে পার। অতঃপর প্রত্যেকেই প্্যেককে সঠিক কথা বनिবে. বলিয়া সিদ্ধাত্ত ইইন। অতঃপর নবী বनিলেন, আল্লাহ ইরশাদ
 ইবनीস বनिन, ইহাত্ত আপনার জন্মের পৃর্বেই আর্মি ঔনিয়াছি। নবী বনিলেন, আল্ধাহ आরো ইরশাদ कরিয়াছেন
 কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী" আর আমি যখনই তোমার আগমন অনুভব করি তখনই তোমার প্রবধ্ধনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন ইবনীস বলিল, आপনি সত্য বলিয়াছেন, এইভবেই আপনি রক্巾া পাইবেন। অতঃপর নবী জিজ্ঞাসা করিলেন- আচ্ম, এইবার তুমি বনতো দেখি, কি উপা়্যে তুমি আদম সন্তানের উপর বিंজয়ী হও। তখন সে বলিন, অমি তাহার ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কামনার সময় তাহাকে চাপিয়া ধরি।


 দোযখ তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। অতঃপ্র আল্মাহ ত'অানা ইরশাদ কর্রিয়াছ্ন, দোযখ্খর गাতটি দরজ রহিহ়া|ছ, , ইবनীসের অনুসারীদিগকে বর্ণনা করা ইইয়াঁে। তাহার অনুসারীদের आসন অনুসারে তাহারা উক্ত দরজাসমূহ্েের জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। লেই দরজাসমূহ দ্ঘরা অবশাই তাহারা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইস্মাঈন ইবনে উনাইয়্যাহ

ও ঔ'বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আানী (রা)-কে একবার খুতবা দিতে Жনিয়াছি, দোযথখর দরজাসমূহ এইর্রপ অর্থাং একটির উপর অপরটি। ইসরাঋল (র)....इयরত आनो হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নাম্মে দরজা সাতটি। একটি অপরটির ঊপরে অবস্থিত। সর্বপ্রথম প্রথম দরজা পূর্ণ করা হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়টি অতঃপর তৃতীয়টি এইঞূপে সব কয়ীট পরিপূপ্ণ করা হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন, দোযখ্থে সাতটি দরজা বনিতে সাতটি স্তর বুঝান হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ বনেন, দোযখের সাতটি স্তুর হইল- (১) জাহন্নাম, (২) লাযা, (৩) হতামাহ, (8) সায়ীব, (৫) সাকার, (৬) জাহীম (৭) হাবীয়াহ। হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে यাহহহক (র)ও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। আমাশও অনুন্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত काणाদাহ (র) (র) বনেন, জাহার্ন্নামের দরজাসমূহ দ্বারা আমন অনুযায়ী জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর। রেওয়াক্যত কয়টি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। জুওয়াইবির (র) হযরত याइহाक (র) হইতে (র সম্পর্কে বলেন, জাহান্নাম্রের সাতটি দরজা আছে একটি ইয়াহূদীদের জন্য একটি নাসারাদ্দর জন্য একটি ছাবীদদর (নক্ষ্র উপাসंক) জন্য, একটি অগ্নি উপাসকদের জন্য একটি মুশরিকদের জন্য একটি মুনাফিকদের জন্য আর একটি তাওহীদ পহ্থিদের জন্য তাওহীদ পন্থিদের তো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। কিন্ু অন্যান্যদ্দর জন্য কখন্ো মুক্কির আশা করা যাইতে পারে না।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আা্দ ইবনে হমাইদ (র) .... ইবনে উমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন তিনি বলেন জাহন্নামের সাতটি দরজজা আছে উহার একটি ইইল সেই ব্যক্তির জন্য বে আমার উম্মতের উপর তরবারী ঊনুক্ত করিয়াছে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া রাবী বলেন, হাদীসটি কেবল মালেক ইবনে মিপওয়ান'এর সূত্রে জানিতে পারিয়াছি। ইবনে আবৃ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... সামুরাহ ইবনে জুन্দব (রা) হইতে বর্ণিত বে, নবী করীম (সা)
 এমন হইবে ভে আণ্ৰন ঢাহার টাখ্নু পর্যন্ত জালাইবে, কেহ এমন হইবে বে, আাঙ্ন ঢাহার কোমর পর্যত্ত ধরিবে। আবার কেহ এমনও ইইবে বে, তাহার কন্ঠ পর্যত্ত জ্বানাইয়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের আমল হিসাবে দোযথে তাহার স্থান ইইবে। আল্লাহ ত‘আলা

[^0]
8৫. মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বহুল জান্নাতে।
৪৬. তাহাদিগকে বলা ইইবে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।
89. আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া আসনে অবস্থান করিবে।
8৮. সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং ঢাহারা সেথা হইতে বহিষ্বতও হইবে না।
8৯. আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দাও যে আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।
৫০. এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাত্তি।

তাফসীর : আল্নাহ পূর্বে দোযখবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া পরে বেহেশতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা বেহেশতের বাগানসমূহে ও উহার ঝর্ণাসমূহের নিকট অবস্থান করিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা উহাতে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। সর্বপ্রকার ভয়ভীতি ইইতে মুক্ত ইইয়া প্রবেশ কর। তোমরা বেহেশত হইতে বহিষৃত ইইবার কিংবা বেহেশতের নিয়ামতসমূহের বিলুপ্ত হইবার ভয় করিওনা
 বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিব এবং তোমরা সেখানে ভাই ভাই হইয়া সিংহাসনে পরস্পর

মুथামুথী হইয়া উপবিষ্ট হইবে। হযরত আবূ উসামাহ (র) হইতে কাসেম (র) বর্ণনা করেন, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদ্র অন্তরে দুনিয়ার হিংসা বিদ্দেব বিদ্যমান থাকিবে কিন্ুু যখন তাহারা মুখামখী হইয়া বেহেশতে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ঠ হইবে তখন আল্ণাহ ত‘‘আनা তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা বিদ্বেষ বाशिর করিয়া দিবেन। অणঃপর তিनि
 র্রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে তিনি দুর্বন। সায়ীদ (র) তাহার তাফসীরে .... আবূ উসামাহ (রা) হইতে, বলেন, মু'মিন তত্্মণ পর্যষ্ত বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যতঙ্ষণ না আল্লাই তাহার অন্তরের বিদ্বেয বাহির করিরেন। হযরত কাতাদাহ (র) হইতে সহীহ রেওয়ায়েতেও অনুন্রপ বর্ণিত হইয়াহে। তিনি বলেন, আবুল মুতাওয়াক্কিল नाজী (র) .... হযরত आবূ সায়ীদ (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছ্ছে র্木াসূলুল্নাহ (সা) ইর্শাদ করিয়াছেন, মু'মিন বান্দাগণ দোयখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থান পুলসিরাতের উপর বাধা প্রাণ্ত হইবে। অতঃপর দুনিয়ায় তাহারা বে পর্পশ্রে একে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচর করিয়াছিন উহার প্রতিশোধ গ্রণ করিবে অবশেষে তাহারা যখন পরিকার-পরিচ্ম্ন ইইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার जনুমতি দান করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র) .... মুহাশ্মাদ ইবনে সীর্রীন হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন তিনি বলেন, এক্দা আশতর হযরত আनী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল তখন ঢাঁহার নিকট ইবনে লাতলাহাহ উপস্থিত ছিল, অতএব সে বাধiপ্রাত্ত হইন অতঃপর তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। যখন সে তাঁহার নিকট প্রবেশ করিন, তখ্ সে বলিন, আমার ধারণা আপনি আমাকে ইহার কারণণ অনুমতি দান করেন নাই। তিনি বলিলেন, হৃঁ, লে বলিল, তাহা হইলে তে আপনার निকট হযরত উসমান (রা)-এর কোন পুত্র থাকিনে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিবেন না। তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। आমি আশা করি আমি ও হযরত উসমান সেই সমষ্ট লোকদদর অত্ত্ভুক্ত হইব যাহাদের সশ্পর্কে আল্নাহ ত‘‘আলা ইর্রশাদ
 ইবনে জরীর (র) আরো বনেন, হাসান ইবনে আহমদ (র) আবূ হাবীবাহ (র) .... ইইতে বর্ণিত, একবার জামান যুদ্ধ ইইতে অবসর ইইবার পর ইমরান ইবনে তানহা (র) হযরত আनী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত আালী তাহাকে স্বাপত জানাইলেন এবং বলিলেন আমি আশা করি, আল্নাহ ত"আলা আমাকে ও তোমাকে সেই সম+্ত লোকদের অন্ত্ভুক্ত করিবেন, যাহাদের সস্পক্কে তিনি ইর্যাদ করিয়াছেন

相 (ᄌ) .... আবূ হাবীবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে, তিনি বলেন, একবার ইমরান ইবনে তানহা জামাল যুদ্ধের পর হয়ত আनী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে ও তোমার পিতাকে.সেই সকল লোকদ্দের অন্তর্ড্রুক্ট করিবেন যাহাদের সস্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন小ाবी বनেন, এই সময় দूই ব্যাক্তি বিছানার একপাশ বসা ছিন। তাহারা বলিল, আল্লাহ তা‘আালা ইহা হইতে অতি ন্যায়পরায়ণ সে, কাল তো আপনি তাহাদিগকে হত্যা করিলেন আবার আপনারা ভাই ভাইও হইয়া যাইবেন। তখন হয়ত আনী (রা) ઢ্রেধান্वিত হইয়া বনিলেন তোমরা এখান হইতে দূর হইয়া যাও। যদি আমি এবং তানহা (রা) এই আয়াতের অন্তর্ডুক্ত না হই তবে আর কে হইবে। আবূ মু‘আবীয়াহ (র) হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অকী (র) .... হयরুত আनী হইতে অনুন্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। অত্র রেওয়াতে আর্রে বর্ণিত বে, অতঃপর হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি দডায়মান হইয়া বनिল, আল্লাহ ত'আলা ইহ হইতে অনেক বেশী ন্যায়পরায়ণ। রাবী বলেন অতঃপর হযরত আनী এত জোরে চিৎকার করিলেন, যেন মহন প্রকশ্পিত হইন এবং বনিলেন, यদি आयরা এই আয়াতের অত্ত্ভুক্ত না ইই তবে আর কে ইইবে? সায়ীদ ইবনে মাসরুক (র) আবূ তানহা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত রেওয়াতে বর্ণিত বে, তখন, হারিস আ‘ওয়ার দাড়़ইয়া হযর়ত আनীকে এই কথা বলিল। जाহার কथা শ্রবণ করিয়া হयরত আनী (রা) তাহার নিকট গিয়া ঢাহার হাতের অকটি বষ্ঠু দিয়া ঢাহার মাথায় আघাত করিলেন। এবং বলিলেন হে আ’ওয়ার। যদি আমরাই না হই, তবে আর কে এই আয়াতের অত্ত্ভুক্ত হইবে। সুফিয়ান সাওরী (র) মনসূর (র) হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত যুবাইর (রা)-এর হত্যাকারী ইবনে জরমূय হযরত আनী (রা) এর নিকট উপস্ছিত হইবার জন্য অনুমंত প্রা্থনা করিল, তিনি जাহাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাধা দিয়া রাখিলেন; অতঃপর তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন। লোকটি প্রবেশ করিয়া হযরত যুবাইর এবং তাহার সাথীদিগকে ফাসাদী বনিয়া আখ্যায়িত কর্রিন। হयরতত আनो তাহাকে বनिলেন তোমার মুখে মাটি, आাম তো আশা করি, आমি তানহা ও যুবাইর সেই সমস্ত লোকদদর অন্তর্ভুক্ত यাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ

 অনুর্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উযায়নাহ (র)....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আनী (রা) বলেন, আাল্লাহর কসম, आমরা যাহারা বদর যুক্দে শরীক ছিনাম, তাহাদের সস্পক্কে এই আয়াত নাযিন ইইয়াছে।

काभीর नाउয়ा (র) বলেন, একবার आমি আবূ জাফর সুহাশ্যদ ইবনে আनী (র)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম এবং বলিলাম যে ব্যক্তি আমার বক্ধু সে আপনারও বন্ধু। আর যে আমার শক্রু সে আপনারও শত্র্র। যাহার সহিত আমার সক্ধি ইইয়াছে আপনারও তাহার সহিত সক্ধি হইয়াছে। आমার সহিত ব্যে বে শর্রুত পোষণ করে সে আপনার সহিতও শক্রুতা পোষণ করে। বে আমার সহিত যুদ্ধ করে লে আপনার সহিতও য়ুদ্ধ করে। আল্লাহর কসম, आমি আবূ বকর ও উমর (রা) হইতে সস্পর্ক বিচ্ছ্মিকারী। তখন আবূ জ’’ফর মুহাম্মদ ইবনে আनী বলিলেন, यদি आমি এইর্রপ করি, তবে निঃসন্দেহে আমি ওমরাহ হইবে এবং হেদায়াত প্রাঞ্তদের দল হইতে বহিষ্ধৃত হইব। হে কাসীর। তুমি হযরত আাব্ বকর ও উমর (রা)-এর সহিত ভালবাসা স্থাপন কর। यদি ইহাতে তোমার কোন ওনাহ হয় তবে উহা আমার কাঁধে। অতঃপর তিনি এই আয়াত্ְ نَ হইয়াছে। তাহারা হইলেন আবূ বকর, উমর ও আলী। সাওরী জনৈক রাবী হইতে তিনি
 আয়াতের মধ্যে যাহাদের কথা উল্নেখ করা হইয়াহে তাহারা হইলেন, মোট দশব্যক্তি আবূবকর, উমর, উসমান, আनी, ঢাनহা, যুবাইর আদ্দুর রহহান ইবনে আাৎফ, সা’দ ইবনে आবূ ওককাস, সায়ীদ ইবনে याক্য়দ ও আবুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রা) ब
 অন্যের মুখামুীী হইয়া বসিবে কেহ কাহারো পিছনের দিকে দেথিবে না। এই সস্পর্কে একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....যাল্যে ইবনে আবূ আওষী (রা) হইढ্ বর্ণিত বে, একবার রাসুলুল্মাহ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইনেন এবং এই আয়াত পাঠ করিনেন
 ना। বুখারী ও মুসनীম শরী心ে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছছন, আল্ধাহ ত'আলা হयরত খাদীজাহকে তাহার বেহেশতের একটি ঘর সশ্পক্কে সুসংবাদ দান

করিতে আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। বেখানে না কোন প্রকার অনর্থক কথাবার্ত হইবে আর না কোন কষ হৃরে। করাও হইবে না। হাদীস শ শ্রীফফ বর্ণিত, বেহেশবাসীগণকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকান সুস্থ থাকিবে, কখনো রোগাক্রান্ত হইবে না। তোমরা চিরকান জীবিত থাকিবে কখনো মৃহ্যুবরণ করিবে না। তোমরা চিরকাল যুবক थাকিবে কোনদিন বৃদ্ধ হইবে না তোমরা চির্রকাল বেহেশত অবস্থান ক্রিবে,


 করুন বে আমি বড়ই দয়াবান ও শাস্তিদানকারী। এই প্রকার আয়াত সশ্পর্কে পূর্বেও আলোচননা করা হইয়াছে। এই থ্রকার আয়াত আশা ও ভীতি উভয় প্রকার ওণণ শ্তণাবিত হইবার জন্য তাকীদ করে।

অত্র आয়াত্রে শানে নুযূন সশ্পর্কে মূসা ইবনে উবাইদা মুস‘আব ইবনে সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল্ন্নাহ (সা) কিছू সং্খ্যক সাহারায়ে কিরামের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহারা পরশ্পরে হাসাহাসি করিতেছিলেন। তখন রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা বেহেশত ও দোযখকে ম্মরণ

 জরীর (র) বলেন, মুসাল্মা (র) .... ইবনে আবূ রবাহ জনৈক সাহাবী ইইতে তিনি বলেন, একবার বেই দরজা দিয়ে বনু শায়বাহ প্রবেশ করে সেই দরজজা দিয়ে রাসূনুল্মাহ্ (সা) আমাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, এবং বনিলেন, "আমি বে তোমদিগকে খুব হাসিতে দেথিতেছি, এই কथা বলিয়া তিনি পিছনের দিকে চলিয়া গেলেন যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গেলেন তথন পুনরায় তিনি আমাদদর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং বলিলেন, "যখন আমি বাহির হইয়াছি তখন জিবরীল (আ) আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ্ ত‘আলা বলিতেছ্ছে যে, "অাপনি আমার বাन्चাগণকে নিরাশ করিতেছেন কেন ?和 ব্যাখ্যা সস্পর্কে বলেন, রাসূনুন্মাহ (সা) এই বক্ত্য আমাদের নিকট পৌৗছাইয়াছে বে, আল্লাহ্ বে কি পরিমাণ ক্মা করিতে পারেন, যদি বান্দা তাহা জানিত তবে কোন হারাম হইতে সে বিরত থাকিত না আর যদি আল্লাহর শাস্তির পরিমাণ জানিত তবে আख্মহত্যা করিত।

oo

o



 সংবাদ দিতেছি।
৫8. সে বলিল, তোমরা কি আমাকে স্ভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্ৰস্ত হওয়া সত্ত্রেও? তোমরা কি বিষয়ে তুত সংবাদ দিতেছ?
৫৫. উহারা বলিল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি, সুতরাং ঢুমি হতাশ হইওনা।
৫৬. সে বনিল, यাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুণ্রহ হইতে হতাশ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, আপনি তাহাদিগকে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর মেহমানদের সম্পর্কে জানাইয়া দিন।


 সার্লাম করিল্ল কিন্তু হযরত ইবরাহীম বলিলেন তোমাদের পক্ষ হইতে আমাদের ভয় লাগিতেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি তখন তাহাদের আপ্যায়নের জন্য ভুনা গোশত পেশ করিলেন তখন উহা খাইবার জন্য

তাহাদের হাত বাড়িতেছিল না। মেহমানের এইর্পপ আচরণ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে।
 তাহারা এক জ্ঞানী সন্তান অর্থাং হযরত ইসุহাক (আ)-এর ভূমিষষ্ট হইবার সংবাদ দান
 ইব্রাহীંম তাঁহার নিজের ও তাহার স্ত্রীর বার্ধক্যের কারণে বিস্মিত হইয়া অত্র ওয়াদায়


 আপনাকে সত্য সু-সংবাদই প্রদান করিয়াছি অতএব আপনি নিরাশ হইলেন না। কেহ কেই ঐখানে আমি নিরাশ হই নাই বরং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তানের আশা করিতেছি যদিও তিনি ও তাহার ন্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে আল্লাহ্র ক্মতা ও তাহার রহমত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

$$
\begin{aligned}
& \text { O نَّهُ (ov (ov) } \\
& \text { 人 } \\
& \text { O }
\end{aligned}
$$

৫৭. সে বলিল হে প্রেরীতগণ! তোমাদিগের আর বিশেষ কি কাজ?
৫৮. উহারা বলিল, আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বির্তুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে।
৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদিগের সকলকে রক্ষা কর্নিব।
৬০. কিন্তু তাহার ন্ত্রীকে নহে, আমরা স্থির করিয়াছি যে সে অবশ্যই পশাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে ইররাদ করেন যে, তিনি যখন ভীতিমুক্ত ইইলেন এবং তাহার নিকট সন্তানের সুসংবাদ আসিল, তখন তিনি ফিরিশতাদ্র নিকট প্নশ্ন করিতে ৩রু করিলেন, তাহাদের আগমনের উদ্mেশ্য

 অবশ্য তাহারা এই সংবাদও দিলেন বে, ঢাহাদিগকে বে শাস্তি দৌীয়া হইবে উহা হইতে হযরত নূত (অা) এর শ্ত্রী ব্যতিত তাহার বংশের সকলেই রক্ষা পাইবে। কেবন
 সম্পক্কে এই সিদ্ধান্তই প্রহণ করিয়াছি বে যাহারা ধ্রংস হইবে এবং এই কারণণই প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ইইবে।
৬. ফির্নিশতাগণ যथন লূত পরিবার্রে নিকট आসিন।
৬২. তখন লূত বলিলেন, তোমর্রা তো অপরিচিত লোক।
৬৩. ঢাহারা বनিল, না উহারা বে বিষয়ে সক্ধিম ছিন আমরা তোমার নিকট ঢাহাই बইয়া আসিয়াছি।
৬৪. आমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নইয়া जাসিয়াছি এবং অবশ্যই আมর্木া সত্যবাদী।

তাফসীী : আল্লাহ্ ত'অালা এই সংবাদ জানাইতেছেন বে, ফিরিশতাগণ যখন সুন্দর যুবকের আকৃত্তিতে হযরত লৃত (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি বলিলেন মনে হইতেছে শাস্তি ఆ আযাব অবতী হ অওয়া সশ্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত সেই শাচ্তি লইয়া-ই


 তাহারা লূত (আ) এর সম্প্রদায়কে ধ্ষংস কর্রিবার ও তাহার বংশধর্রের মুক্তিন বে সংবাদ দিয়াছছ অত্র বাক্যটি উহারই তাকীদ হইয়াছে।

ইব্ন কাহীর—— (৬ষ্ঠ)

## (70) 

## 


৬৫. সুতরাং ঢুমি রাত্রির কোন এক সমর্যে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং ঢুমি তাহাদিগের পশাদননুসরণ কর এবং ঢোমাদিগগর মধ্যে কেহ বেন পিছন দিকে না তাকায়, তোমাদিগকে বেথায় যাইতে বলা হইয়াছে তোমরা চলিয়া याও।
৬৬. অiমি ঢাহাকে এই বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম বে প্রুত্যেে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

তাফ্সীর : আল্লাহ্ ত‘অানা ইর্রশাদ করেন বে, ফিরিশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন বে, তিনি বে রাতের একাংশ শেষ হইতেই তাহার পরিববারবর্গকে বাহিরে নইয়া যান এবং তাহাদের जানভাবে হিফাयতের জন্য তিনিও তাহদদর পিছনে পিছলে চলিতে থাকেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিয়মও ছিল হইাই। তিনি সেনাদলের পিছনে থাকিতেন, যেন তিনি দুর্বন লোককে সাথে নইয়া যাইতে পারেন এবং পত্তিত বস্ভুকে উঠাইতে পারেন। ${ }^{\prime \prime}$ যথন অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর কোন বিকট শষ্দ তুনিবে তখন যেন তোমাদের কেহ তাহাদের প্রতি না তাকায় বরং তাহাদের প্রতি «ে শাস্তি অবতীর হইয়াছে উহাতে তাহাদিগকে ধ্রংস হইতেোও।
 তোমরা সেখানেই চলিয়া যাইবে। যেন তাহাদের সহিত পথ দেখাইবার জন্য কেহ
 অর্থাৎ তাহাদের এই শাত্তির ব্যাপার্রে লূত (অ)-এর নিকট পূর্ব্রেই এই সিদ্ধান্ত পৌঘাইয়াছি বে ভেরেই তাহাদিগকে ঞ্ঞংস করিয়া দেওয়া হইবে। অন্যত্র ইর্যাদ
 ওয়াদাকাল হইল ভোরবেনা, ভোরবেনা কি নিকট্টর্তী নহে!

৬৭. নগরবাসিগণ উল্লসসিত হইয়া উপস্থিত হইল।
৬৮. সে বলিল, উহারা আমার অতিথি, সুতরাং, তোমরা আমাকে বে-ইয়্যত कরিও ना।
৬৯. তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।
৭০. উহারা বলিল, আমরা কি দুনিয়াশ্ৰু্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিযেষ করি নাই।
৭১. লূত বলিল, একান্তই यদি তোমরা কিছ্ম করিতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।
৭২. তোমার জীবনের শপথ উহারা তো মওতায় বিমূঢ় হইয়াছে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হযরত লূত (আ)-এর কওম যখন তাহার সুন্দর সুশ্রী মেহমানদের আগমনের সংবাদ জানিতে
 نِ সর্মানিত অতিথি অতএব তাহাদের সহিত অপকর্ম করিয়া তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।

হযরত লূত (আ) তাহারা যে আল্লাহ্র প্রেরিত ফিরিশতা ছিল এই কথা জানিবার পূর্বে এইর্দপ অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন সূরা হূদ এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য এখানে তাহার সম্প্রদায়ের দৌরাত্বের কথা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পৃর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অতিথিগণ আল্নাহ্র প্রেরিত ফিরিশতা। কিন্তু وl অব্যয়টির জন্য তরতীব জরুরী নহে। বিশেষতঃ এমন স্থানে যেখানে ইহার বিপরিত দলীন ব্রহিয়াছে।
 বানাইতে নিষেষ ক্রির নাই? आর এখন আপনি তাহাদর সাহাय্য করিতেই বা আগাইয়া আসিয়াছেন কেন? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অধিক বুঝাইবার জন্য বলিলেন তোমাদের শ্র্রীরা যাহারা আমার কন্যা তাহারাই তোমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পৃর্ণ করিবার উপায়, আল্লাহ্ ত‘‘ানা তাহাদিগকে তোমাদের জন্য হানাল করিয়া দিয়াছেন, ইহাদিগক্ক নহে। পূর্বে এই সশ্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া িিয়াছে। পুনরায় উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই তাহাদের উল্লাস ও এই সমস্ত কথাপোকথন হইতেছিন অথচ তাহারা আল্লাহ্র পক্ন হইতে অবধারিত আসন্ন বিপদ ও শাস্তি হইতে সম্পৃর্ণ গাফেল্ল

 অস্থির। আল্লাহ্ ত'আলা রাসুলूল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শপথ করিয়াছছন। ইহাতে ঢাঁহার প্রতি শ্রদ্মা ও সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। 'আমর ইবনে মালিক বকবী (র) আবুল জাওयা (র) হইতে তিনি হयরত ইবনে আাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ অ'আনা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অপেক্কা অধিক সপ্মানিত ও অধিক শ্রদ্ধ্য় অন্য কাহাকেও সৃট্টি করেন নাই। আর অন্য কাহার জীবনের কসম খাইতেও আমি అনি নাই।

আল্পাহ্ ত'আना ইরশাদ করেন জীবन ও পৃথिবীতে আপনার অবস্থানের কসম। অবশ্যই তাহার! তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা
 করিতেছে जর্থ্ণৎ তাহারা তাহাদের ওমরাহী লইয়া থেলা করিতেছে। আনী ইবনে আবূ
 জীবनের কসম নিমজ্জিত হইয়া সন্দেহ পোষণ করিততত়ছ।

# ○ <br>  o or (V) (V)   

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।
98. এবং আমি জনপদকে উলটাইয়া উপর নীচ করিয়া! দিলাম এবং উহাদিগের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করিলাম।
৭৫. অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ম ব্যক্তিদিগের্ন জন্য। উহ্হা লোক চলাচলের পথিপাশ্শে এখনও বিদ্যমান।

## ৭৭. অবশ্যই ইহাতে মু’মিনদিগের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

 তাহাদিগকে বিকট শব্দ পাকড়াও করিল। হযরতত লূ’ত (আ)-এর কওমকে সূর্যোদয়কালে যে বিকট শব্দ ধ্নংস করিয়া দিয়াছিল আয়াতে তাহার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের শহরকে আসমানের দিকে বুলন্দ করিয়া উন্টাইয়া ফেলা হইয়াছিল উপরের অংশ নিম্নে এবং নিম্নের অংশ উপর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর তাহাদের প্রতি কংকর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন এই বিকট শব্দ গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল।
 অত্রব যাহারা উহাতে চিন্তা ভাবনা করে ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাদের জন্য বড়ই
 ও হুশিয়ার ব্যক্তিবর্গ। ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) ইহার অর্থ করেন, চিন্তা-ভাবনাকারী লোক। কাতাদাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল উপদেশ গ্রহণকারী লোক সকল। মালেক কোন কোন মদীনাবাসী ইইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন


ইবনে আবূ হাত্মি (র) বলেন, হাসান ইবনে আরাফাহ (র) .... আবূ সায়ীদ (রা) হইতে মারফূ<ূণপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন
 কে ভয় কর কারণ, সে আল্লাহ্র নূরের সাহায্যে দেখে। অতঃপর রাসৃলুল্মাহ্ (সা) "
 আর্মর ইবনে কয়েস মুলালয়ী (র) হইতে তিনি আতীয়্যাহ হইতে তিনি আবূ সায়ীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ছে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে যুহাম্মদ ঢূসী (র)....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা মু’মিনের ফিরাসাতকে ভয় করিয়া চল

কারণ, মু’মিন আল্ধাহ্র নূর্রের সাহাব্যে দর্শন করে। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ সুরাহবীল হিমসী (র) .... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলূন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা মু’মিনের ফি্রাসাতকে ভয় কর, কারণ, মু’মিন আল্লাহ্র নূর ও তাহার তাওফিকেরে সাহাব্যে দেখিয়া থাকে। তিনি আরো বলেন, আবদুন আ‘ना ইবনে ওয়াসিনন (র) .... হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেেন রাসূলুল্াাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, আল্লাহ্, কিছু বান্দা এমনও আছে যাহারা চিহ্ দেথ্য়াই চিনিয়া নয়।

হাফিয় আবূ বকর বায়यার (র) বলেন, সাহ্ন ইবনে বাহ্র (র) .... হयরত আনাস (রা) হইতে বলেন, রাসূনুন্লাহ্ (সা) ইর্মাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্, কিছু বিশিষ্ট বান্গা আছে याহারা আनाমত দেথিয়াই চিनिয়া नয়। হयরত बূত (আ)-এর আবাসভূমি ‘সাদন’ যাহা র উন্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করা ইইয়াছিল এমন কি উহা মৃত সাগরে পরিণত হইয়াছে উহা দুর্থ্মময় এবং ময়লাযুক্ত যাহা জনপথথর নিকট অবস্থিত এবং তোমরা সদা সর্বদা সেই পথথে চলাফিরা

 यার্তায়াত এবং তাহাদের অবস্থ প্রত্যক্小 করিয়া থাক তাহার পরও তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না। তোমরা কি কিছু বুঝ না?

মুজাহিদ ও याহ्হাক (র) এবং সেই জনবসতী একটি চিহ্তিত প্থ্থর নিকটই অবস্থিত। কাতাদাহ (র) বলেন, উशা একটি স্পt্ট সড়কের নিকট অবস্থিण। সুদ্দী (র) বनেন,


 নূত (আ)-এর কওমের সহিত আমি ভে‘ব্যবহার কর্রিযার্ছি অর্থাৎ তাহাদিগক্ক ধ্নংস কর্রিয়াছি এবং লূত (অ)-এর পরিবারবর্গকে মুক্তি দান করিয়াছি ঈমানদার লোকদের জন্য ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন।
৭৮. জার आয়কাবাসীরা ঢো ছিন সীমানংঘনকার্রী।
৭৯. সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি উহাদিগের উভয় জনপথ তো প্রকাশ্য পথ পার্শ্বে অবস্থিত।

তাফসীর ঃ ‘আয়কাবাসী দ্বারা হযরত ও"আইব (আ)-এর কওম বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) বলেন আয়কাহ্ বলা হয় ঘন বনকে। তাহাদের অপরাধ শুষু শিরক করা ছিল না বরং তাহারা রাহ্জানীও করিত এবং মাপে ক্ম করিত। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকেও বিকট শব্দ ও ভূমিকম্পন দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন। আয়কার জন বসতী হযরত লূত (আ)-এর কওমের জনবসতীর নিকটবর্তী ছিল। আর তাহাদের যামানাও ঐ কওমের যামানার নিকটবর্তী ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ

 এখানে উন্মুক্ত সড়ক বুঝান হইয়াছে। আর এই কারণে হযরত শ'আইব'(আ) তাহার
 ?

৮০. হিজরবাসিগণও রাসূলদিগের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

৮-১. আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম। কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।
৮২. উহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য।

৮-. অতঃপর প্রভাত কালে মহানদ উহাদিগকে আঘাত করিল। .
৮8. সুতরাং উহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তাহা উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

তাফসীর ঃ হিজরবাসীরা হইন সামূদ জাতি যাহারা তাহাদের নবী হযরত সালিহ (আ)-কে অ尺্বীকার কর্য়াছিন। আর ভে কেহ কোন একজন নবীকে অস্বীকার করে সে যেন সমন্ত নবীকে অস্বীকার করে। আর এই কারণেই সামূদ জাতি সশ্পর্কে বনা ইইয়াছে বে তাহার্রা সকল নবীকে অস্বীকার করিত।

উপরোল্gেথিত আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা ইহাও উল্নেখ করিয়াছেন শে, তিনি তাহাদের নিকট এমন নিদর্শন পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে হযরত সালিহ (অা)-এর নবুওয়তের সত্যত প্রমাণিত হয়। বেমন কঠিন পাহাড় হইতে হযরত সালিহ (আা)-এর দু'আায় উটনীর আঘপ্রকাশ। টটনীটি তাহাদ্র শহরেই চরিয়া খাইত। তাহার পানি পান করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ম ছিন এবং সানিহ (অা)-এর কওমের জন্যাও একটি নির্দিষ দিন ছিল। অখन তাহান্গা সীমা অতিক্রম কর্রিল এবং উটনীটিকে হত্যা

 ইश অসত্য ওয়াদা নয় তোমাদের প্রতি শাস্তি অবধারিত।

 ওযরাহীকে হেদাঁ্যেতের উপর প্রাধান্য দিয়াছিন। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের সম্পর্কে जরো ইরশाদ করেন কাট্যিা কাটিয়া ঘর তৈত্যার করিত। অথচ তাহাদ্রের কোন তয়়ও ছিননা আর কোন থ্রয়োজনও ছিল না। বরং কেবল লৌকিকতা ও অহংকার্রের বশীভূত হইয়া তাহারা এই <্রপ করিত। বেমন হিজ্র উপত্যকায় তাহাদের ঘর-বাড়ির নমুনা দেথিয়া বুঝা যায়। রাসূলুন্নাহ্ (সা) তাবূক অভিযানে যাত্রাকানে যখন এই জনপদের উপর দিয়া অতিত্রেম করিত্ছিলেন তখন তিনি স্বীয় মাথা ঢাক্কিয়া ফেলিলেনে এবং সোয়ারী দ্রতত চালাইলেন। जর স্বীয় সাথীগণক্ক বনিলেন, শাস্তিপ্রাঙ্ড অভিশশ্ড জাতিন বসতীতে ক্রু্দনাবস্থায় প্রবেশ করিবে যদি ক্রন্দন না আসে তবে ক্রন্দনের ভাব করিবে, বেন তোমাদের উপর
 जোরেই বিকট শদ তাহাদিগক্ক পাকড়াও করিन।
 পানি দ্বারা কৃপণতা করিয়া তাহারা बে নিদর্শন্নর উটনীকে হত্যা করিয়া দিল তাহাদিগকে ધ্পংস করিবার জন্য যখন আল্পাহ্র নির্দেশ আসিল তখন ইহার কোন কিছুই কাজেই আসিন না। বরং তাহাদের সবকিছুই অকেজু প্রমাণিত হইন।

#   

৮৫. आকাশমডনী ও পৃথিবী এবং উহাদিনগে অত্তর্বতী কোন কিছূই आমি जयथा সৃষ্টি করি নাই এবए কিয়ামত অবশ্যা্ভাবী সুতরাং ঢুমি পন্নম সৌজন্যের সरিত উহাদিগকে কমা কর।

৮- ঢোমার প্রতিপানকই মহাম্টষ্া মহাজ্ঞানী।

 সর্কন বস্তুকে সত্ত ও ন্যার্য়র স্সহিত সৃষ্টি করিয়াছি এবং কিয়ামত অবশ্যই উপস্থিত
 অপকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন। আর সৎকর্মকারীদীগকেও তাহাদের সৎকর্মের বिनिময় দান করতত পারেন
 जবস্शিত ব্স্ুসমূহকে আমি বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। কাফির্রদের ধারণা ইহাই जতএব কাফিরূের জন্য রহিয়াছে ওয়েন দোযখ। আাল্লাহ্ ত'আলা আরো ইরশাদ

 তোমাদিগকে অনর্থক সৃৃ্ কির্রিয়াছি আর তোমরা জামার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না, আল্লাহ্ ত'আানা বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী তিনি সায্রাজ্যের অধিকারী তিনি পরম সত্য তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি মহান আরশের অধিকারী। অতঃপ্র আল্লাহ্ অ‘অানা তাহার নবী (সা)-কে কিয়ামতের আগমন বার্তা দিয়াছেন উহা অবশ্যই সংখটিত হৃবে। অতঃপর মুশরিকদিগক্ক তাহাদের নির্যাতনের কারণণে সুন্দর ক্ষমা

 সত্র তাহারা পরিণাম জানিতে পারিবে। (যুধরুৃৃ-৮৯) হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ (র) অन্যাन্য ঢাফস্সীরকারগণ বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর প্রতি এই নির্দেশ যুক্ধের নির্দেশ্শে পূর্বে ছিল। কারণ এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ আর যুর্ধের হকুম হইয়াছে হিজরতের পর।

ইব্ন কাছীর-- (৬छ)
 আয়াত দ্বারা কিয়ামতের সংখটিত इওয়ার নিষয়তত প্রদান করা হইয়াহে। আল্নাহ্ ত‘আলা কিয়ামত কাল্যেম করিবার পূর্ণ क্ষমতা রাখেন তিনি এমন সৃষ্টিকর্ত বে কোন কিছू সৃষ্টি করিতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং মানুষ্বের শরীীর পচিয়া গলিয়া বে বিচ্ছ্নি হইয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণু সশ্পক্কে তাহার জানা আাছ। অতএব উহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে তাহার পক্ষ কোন অসষ্বd কাজ নহে। ইর়শাদ ইইয়াছে :



यिनि आসমানসমূহू ও यমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের ন্যায় লোক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন। অবশ্যই সক্ষম। যখন তিনি কেনবসু সৃষ্টি করিতে ইচ্মা করেন তখन কেবল তাহাকে হইয়া যাইতে হকুম করেন, অমনি উহ হইয়া যায়। লেই সত্তা বড় পবিত্র তাহার হাতে সকন বস্থুর কর্ত্ত্ব রহিয়াছ্ আর তাহার নিকটটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (সূরা ইয়াসিন-৮১-৮৩)।

## 



৮৭. बামি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত यাহা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহা কুর্রান।
৮৮. জামি তাহাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের শে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি ঢুমি কখনও তোমার চক্কুদ্য প্রসার্তিত করিও না। তাহাদিগের জন্য पूমি ক্ষোভ করিও না। पুমি সু’মিনদিদের্র জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত্'আলা তাহার থ্রিয় নবী (সা)-কে সদ্বোধন করিয়া বলেন, হে নবী! যেহেত আপনাকে আiি কুরজানের ন্যায় মহাপ্থত্থ দান করিয়াছি। অতএব আপনি দুনিয়া ও উহার লৌন্র্ব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিরেন না এবং দুনিয়ার বে অস্থায়ী ভোপ্যব্যুর মধ্যে কাফিরদিগকে নিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি উহার প্রতি যেন আপনার কোন

প্রকার লোড লিন্সা না হয় এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার 13 আপনার ম্বীনের বিরোধিতা করিবার কারণে যেন আপনি চিন্তিত হইয়া তাহাদের উপর অনুতাপ না
 আপনার ডার্না অবনত করিয়া দিন, তাহাদের সহিতি সদাচারণ করুন তাহাদের প্রতি সमয় হَ
 আর্বির্ভাব হইয়াছে বাহার উপর তোমাদের দুঃখ কষ্ঠ অত্যত্ত পিড়াদায়ক যিনি তোমাদের কল্যাণের বড় আকাংখী, মু’মিনদের প্রতি বড়ই মমতাশীন ও দয়াবান।

উनाমায়ে किরাম এই সי्পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন হযরত আদ্দুনাহ্ ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আাব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, यাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারের মতে উহা হইল কুরআানের দীর্घ সাতটি সূরা। অর্থাৎ বাক্ְারা, আলে-ইমরান, নিসা, মাভ্যেদাহ্ আন্‘আম, আ‘রাফ ఆ সূরা ইউনুস। হযরত ইবনে আববাস (রা) ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ইহা
 হূদূদ, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে। ইবনে जাব্বাস (রা) বলেন, ইহার মধ্যে উদাহরণসমূহ, ঘটনাবनী ও নসীহতসমূহের বিশেষভাবে উল্নেখ করা হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... সুফিয়ান হইতে বর্ণিত, মাসানী হইন একশত আয়াত-বিশিষ্ট বাক্ৃারাহ, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, আন্‘‘আম, আ’রাফ এবং আनखাল ও বারাঅাত এক সৃরা। इयরতত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উদ্ধৃত সূরাসমূহ কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-কে দান করা হইয়াছিল। হयরত মূসা (অা)-কে উহার দুটি দান করা হইয়াছিল। হুসাইম (র) .... সয়ীী ইবনে জুবাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশ (র) .... ইবন্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কর্ীীম (সা)-কে সাতটি দীর্ঘ সূরা দান করা ইইয়াছে এবং হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া হইয়াছিন ছয়টি। তিনি যখন তাহার কা্ঠখভখলি ফেলিয়া দিলেন তখন দুটি ¡ঠিয়া গেন। আর চারটি থাকিয়া গেল। মুজাহिদ (র) বলেन, কুরजনুন আयীম দ্মারাও ইহাই বুঝান হইয়াছে। খুসাইদ (র) যিয়াদ ইবনে আবূ মরিয়াম (র) হইতে जমি সাতটি অংশ দান করিয়াছি। নির্দেশ, নিষেষ, সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন,

উদাহরণ বর্ণনা। নিয়াযতসমূহ্রের বর্ণনা কুরজানে বর্ণিত ঘটনাসমূহ। ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) ইঁহ বর্ণনা করিয়াছেন।
 ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ। হযরতত আনী, হযরত টমর, ইবনে মসউদ ও হযরতত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,
 করিয়াছছন। ইবরাহীম নখয়ী, আব্দুল্নাহ্ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর ইবনে জাবী মুলায়কাহ্, শাহর ইবনে হাওশাব, হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র) এই কথাই
 হইল সূরা ফাতিহা, ইহা ফর্য ও নফল সব সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে পড়া হইয়া থাকে। ইবনে জরীর (র) ওইমত অ্রহণ কর্রিয়াছ্ন এবং একাধিক হাদীস घ্রারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন তফসীরের ఆরুতে আমরা সূরা ফাতিহার ফ্যীলত বর্ণনা প্রসংগগ আমরা উহার পৃর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) এখানে দুইটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, (১) তিনি বনেন, মুহাম্দদ ইবনে বাশ্শার (র) .... আবূ সায়ীদ ইবনে มুআन্যাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসৃলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট দিয়া यাইতেছিলেন। আর আমি তখন সালাত আদায় করিতেছিনাম তিনি আমাকে ডাক দিলেন কিন্ু आমি সাनাত শেষ না করিয়া আসিলাম না। অতঃপর আমি তাহার নিকট आসিনে তিনি বলিলেন, তুমি ঢথন আসিলে না কেন? আমি, বলিলাম, আমি তখন
信 ঢাহার রাসৃলেের ডাকের জওয়াব দান কর যখন তিনি তোমাদিগকে আহ্নান করেন"। অতঃপর র্তিনি বলিলেন, মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বে কুরআনের সর্বাধিক বড় সূরা কি আমি তোমকে শিক্কা দিব না অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। আমি তাহাকে তাহার কথ্থ ম্মরণ করাইয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আলহামদूলিল্মাহ হইন, ‘‘াবউন মাসানী’’ এবং মহান কুরআান যাহা আমাকে দান করা ইইয়াছে। (২) ইมাম বুখারী (র) বলেন, আদম (র) .... হयরত আবূ হ হ্যায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসৃলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, উমুল কুর্ান হইল 'সাবউন মাসানী' (সাতটি আয়াত যাহা বারবার পড়া হয়) ও মহান কুরতান। উল্লেথিত



বিরোধী নহে। কারণ উহাত্ও ঐ ণণ রহি়়াছে যাহা সূরা ফাতিহার মধ্যে নিহিত। ব্যেম পৃর্ণ কুরজানকে

 ইইয়াছে। একদিক ইইতে ইহা মাসানী এবং অন্য দিক হইতে মুতাশাবিহ। আবার সাথে সাথে ইহা মহান কুর্ান বটে। বেমন বর্ণিত আছে বে রাসানুন্মাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা হইন বেই মসজিদকে তাকওয়ার ঊপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা কোনটি? তখন রাসুলুল্ধাহ্ (সা)স্বীয় মসজিদের দিকে ইশারা করিলেলন অথচ, আয়াতের দ্ঘারা ইহাই প্রমাণিত বে, বে মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্|পন করা হইয়াছে উহা হইল কুবার মসজিদ। এই ব্যাপারে নীতিগত কथা হইন, দুটি বস্তু একই ๒ণণ শরীী হইলে একটির উল্লেখ করা হইলে অপরদিকে বাদ দেওয়া হয় না।
 আপনাকে বে মহান কুরআান দান করিয়াছেন উহার ঘারা দুনিয়ার ধন-সস্পদ ও উহার সৌন্দর্য হইতে বিমুখ হইয়া নিজেকে সর্বাধিক বড় ধনী মনে করুন। এই আয়াতের

 ধন-সস্শ্পদ হইতে মুখাপেক্মীীীন না হয় সে আমাদের দনডুক্ত নহে। কিন্ু উক্তিটি যদিও সঠিক, কিন্ু হাদীলের উদ্দেশ্য ইহা নহে। বেমন পৃর্বে আনোচিত হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (জ) .... আবূ রাखফ’ সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসিন কিন্ু তাহার ঘরে এমন কিছুই ছিননা যাহা দ্বারা তিনি মেহমানের আপ্যায়ন করিতে পার্রন। অতএব তিনি এক ইয়াহূদীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, সে যেন ইহা বলে, মুহামদ রাাসূলুল্নাহ্ (সা) তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে রজব মাস পর্य্ত কিছু আটl কর্য দাও। কিন্ুू ইয়াহুদী কিছু বঞ্ধক রাখা ব্যতিত আটা দিতে অস্বীকার করিল। রাবী বালেন অতঃপে আমি নবী করীম (সা) এর নিকট आসিয়া তাহার জওয়াব ఆনাইলে তিনি বলিনেনন, আল্নাহ্র কসম, आমি আসমানের অধিবাসীদদর নিকট আমানত্দার আর যমীনের অধিবাসীদের কাছেও আমানতদার। যদি সে আমকে কর্যে দিত কিংবা আমার নিকট বিক্রু করিত তবে অবশ্যই আমি উशা আদায় করিতাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন নবী



आল্লাহ্ ত'অালা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্না দিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে
 দ্বারা অন্যের নিকট যাহা আছে উহার প্রতি নোত-লিন্সাসহ আকাজ্ম করিতে নিষেধ
 সস্পদশানী কাফিরদিগকে বুবান হইয়াছে।

o 0
৮৯. এবং বল, আসি তো কেবল এক প্রকাশ্য সত্কর্কারী।
৯০. বেভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছিনাম বিভক্তকারীদিগেন উপর।
৯১. यাহারা কুরজানকে বিভিন্নভাবে বিত্ত করিয়াছছ।
৯২. সুত্রাং শপথ তোমার পতিপালকের। অামি উহাদিগের সকনকে প্রশ্ন করিবই।
৯৩. সেই বিষয়ে যাহা উহারা করে।

ঢাফসীর ः আল্gাহ্ ত'जানার তাঁার নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিত্ছেেন বে,
 প্রদর্শনারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উশ্মতের উপর তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করিবার কারণে বে আযাব ও শাশ্তি অবতীী হইয়াছিন আমাকে অস্বীকার করিবার কারণণও তোমাদ্দর উপর অদ্র্প শাঙ্তি অবতীর্ণ হইবে। গহণকারী। অর্থাৎ পৃর্ববর্তী উন্মত তাহাদের নবীগণের বির্রোধিত করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে নির্যাতন ও উৎপীড়ন কর্রিবার উদ্দেশ্যে পর্শ্পর শপপথ গ্রহণ করিত। র্যেমন আাল্লাহ্ তাআানা হযরত সালিহ (অা)-এর উম্মতের কর্মকাড সশ্পর্কে থবর দিয়াছেন " আমরা অর্বশ্যই তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গক্ক রাত্রের অন্ধকারে ঞ্ৰংস করিয়া দিব।
 কঠিন শপথ করিয়া বলিল, যাহার মৃত্যু হইবে আল্লাহ্ তাহাকে আর পুনরায় জীবিত
 ना? आরো ইরশाদ হইয়াহ তো লেই সমন্ত লোক যাহারা কসম খাইয়া বনিতে বে, আল্লাহ্ মু’মিনদের প্রতি কোন রহমত অবতীর্ণ করিলেন না। কাষি্রদের অবস্থাই এই ছিন বে তাহারা মখনই কিছুকে অন্বীকার করিত তখন উহা কসম খাইয়াই অব্বীকার করিত এই কারণে তাহাদের নামই হইয়াছিন
 কসম খাইয়া বনিয়াছিন, "রার্রেই" আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারর্গকে ধ্ধংস কর্রিয়া দিব।" বুখারী ও মুসলিম শরীক্ফ इয়়ত আবূ মূসা (রা) ইইতে বর্ণিত বে, নবী কর়ীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার উদাহরণ ও বেই বস্তুসহ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে উহার উদাহরণ লেই ব্যক্তির ন্যায় বে তাহার কওমের নিকট আসিয়া বলে হে আমার কওম। আমি স্বচক্ষে শত্রু সেনা দেখিয়াছি আমি তোমাদিগকে শক্রু আক্রমণ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছ্ অতএব তোমরা সতর্ক হইয়া যাও এবঁং আঅ্ঘরক্ষার ব্যবস্থ৷ কর। অতঃপর একটি দল তো তাহার অনুসরণ করিল এবং রাতের অধ্ধকারেই আত্থরক্চর জন্য বাহিন হইয়া পড়িন এবং এই অবসরে স্বীয় গতিতে চলিতে চলিতে রক্ষা পাইল। जপর পক্ষে অপর একটি দন তাহাকে মিথ্যাবাদী বনিয়া তাহার কথা অন্বীকার করিন এবং নিজ নিজ স্থানেই থাক্যিয়া গেন এবং ভোরেই শত্রু তাহাদিগকে পাইয়া বসিল, ফলে শক্রু তাহাদিগকে ধ্রংস কর্রিয়া দিল এবং তাহাদের মূনোৎপাটন করিয়া ফেলিল। ইহাই হইল লেই ব্যক্তির উদাহরণ বে আমার অনুসরণ করিল এবং আমার আনিত হক বস্থু মুতাবিক কাজ করিল এবং সেই ব্যক্তির ঊদাহ়রণ বে আমাকে অবিশ্বাস করিল এবং আমার আনিত হক বস্তুকেও অমান্য করিল।

याহाরা आসমানী কিতাবসমূহকে খড vভ করিয়াছে অতঃপ্র কিছু অংশের প্রতি তো ইমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছছ। ইমাম বুখারী (র) বনেন, ইয়াকৃব ইবনে ইবরাহীম (ন) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হ’ইতে বর্ণিত। তিনি इইন আহলে কিতাব, যাহারা আল্gাহ্র কিত্তাবকে বিजাপ করিয়া কিছ্ু অংশের প্রতি তো ঈমান आনিয়াছে এবং কিছू অশশকে অস্বীকার করিয়াছ্ছ।

উবায়দুল্নাহ্ ইবন মূসা (র) .... ইবনে আব্dাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি
 কির্তাবকে বিভাগ় কর্রিয়া কিছ্ম অংশের প্রতি ঈমান আনিয়াছে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়া়া।

ঊবায়ুল্নাহ ই ইনে মূসা (র) .... হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তिनि বলেन কর্যিয়াছিলাম।" অবতারিত বস্হুর কিছু অংশকে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কিছু অংশকে অবিশ্ধাস করিয়ায়িল ঢাহারা হইন ইয়াহূদী ও নাসারা। ইবনে অবূ হাতিম (র) বনেন, যুজাহিদ, হাসান, यাহ্হাক, ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুর্র বর্ণিত হইয়াছে। হাকাম ইবনে আবান (র) ইকর্রিমাহ (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বলেন ‘’?
 (যাদুকর) কে মন্তব্য করিত, তাহারা যাদু বলিত, তাহারা ভবিষ্যৎ কথন বनিত তাহারা পৃর্ববর্তীদের কাহিনী বলিত। আতা (র) বলেন, কাফিররের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলিত। কেহ কেহ কাহেন বলিত আবার কেহ কেহ পাগল বলিত যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীী্রকার হইতেও অনুส্রপ বণ্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্ ইবনে ইসহাক (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার जनীদ ইবনে মুগীরাহ্ এর নিকট কুরাইশ বংশের কিছু লোক একত্রিত হইন। অनীদ ইবনে মুগীরাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। সময়টি ছিন হজ্জের মওসূম। जनীদ ইবনে মুনীীাহ্ সমবেত লোকদিগকে বলিল, হে কুরাইশ দল! হজ্জের মওসূম সমাপত এবং এই মఆসূম্ আরবের বিভিন্ন এলাকা হইতে তোমাদের নিকট প্রতিনিধি দন আসিবে। অতএব ঢোমরা এই ব্যক্তি (হযরত মুহাম্পদ) সশ্পর্কে কোন মত স্থির কর এবং কেহ কোন দিতমত পোষণ করিও না। ভ্যে এমন না হয় বে একজন অন্যের মতকে মিথ্যা বন। তথল তাহরা বলিন, আপনি একটি স্থির সিদ্ধাত্ত করিয়া দিন। সে বলিল, না, তোমরাই বল, আমি ऊনিব। তখন তহারা বনির, আমরা তো তাহাকে কাহেন বলি, সে বলিল, সে কাহেন নহে। তাহারা বলিল, তবে সে পাগল। অनীদ বनिল, সে পাগলও নহে। তাহারা বলিল তবে সে কবি। অनीদ বলিল, সে কবিও নহে। তাহারা বলিল, তবে সে যাদুক্র। সে বলিল, সে যাদুকরও নহে। তাহারা বলিল তবে

आমরা जার তাহাকে কি বলিব? তখन जनीদ বলিল, আাল্লাহ্র কসম, তাহার কथায় একটি বিশেষ স্বাদ আছে। তোমরা এই সকল বিশেষণের মধ্য ইইতে যাহা দ্রাইা তাহাকে খিতাব কর্রিবে অন্যান্য লোক উছাকে বাতিল মনে করিবে। তবে তাহার সহিত অধিক সংগতিপূর কथা হইন, সে যাদুকর। অতঃপর তাহারা এইমত স্থির করিয়া চनिয়া গেन। তখन আল্লাহ् ত'অাना
 তাহারা রাসূলুল্ধাহ (সা) সম্পর্কে বে সকল মন্তব্য করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহা সম্পর্কে তাহাদরর নিকট জিজ্ঞাসাবাদ কর্রিব। আতীয়াহ আওওী (র) হयরত ইবনে উমর (রা) হইতে তাহাদের সকনকে কালেমা়্যে তাওহীদ লা-ইনাহা ইল্লালাহ সশ্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করিব। आदूর র্রাय্যাক (র) .... মুজাহিদ হইতত لَنْسْ
 ना-ইলাহা ইল্ধাল্নাহ্ সস্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিন। ইমাম তিন্মমিযী, আবূ ইয়ালা মুসেনী, ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত আনাস (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) शইতে কালেমায়ে তাওইী তथা नাইনাহা সম্পর্কে জিজ্ঞোসাবাদ করিবেন। ইবনে ইদরীীস লাইস (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে মఆকৃফ্গরপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ (রা).... তিনি জাদ্দুল্াহ্ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইবনে জরীী (র) বলেন, ইমাম তিরমমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ
 ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহ্র কসম, তোমাদের সকনেই কিয়ামত্তের দিন আল্লাহ্র সহিত নির্জনেই সাক্ষাৎ করিবে বেমন কেহ চৌদ তারিখের চাদ নির্জনে একাকিই দেখিত্ , পার্রে। তথন আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে জদম সত্তান!
 সন্তান! তুমি যাহা শিক্ম গ্রহণ করিয়াছিলে উহার কোন্ কোন্ বিষয়ে তুমি আমন করিয়াছ? হে আদম সন্তান! ঢুমি আমার পয়প্ররদের ডাকে কিক্রপ সাড়া দিয়াছিলে।

 কিয়ামত দিবসে সকন বান্দাকে দুইটি চর্রির্র সস্পক্ক জিজ্ঞাসা কর্রিবেন, ঢাহারা কাহার ইবাদত করিত? এবং রাসূনগণণর আহানে তাহারা সাড়৷ দিয়াছিন কিনা? ইবনে

ইব্ন কাছীর—— (৬ষ্ঠ)

উয়ায়দাহ্ (র) বলেন, মান ও আমল সস্পক্কে প্রশ্ন করা হইইে। ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হयরত মু‘অাय ইবনে জাবাन (রা) হইনে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূनूন্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হে মু আাय! কিয়ামত দিবসে প্্তেক মানুষকে তাহার যাবতীয় প্রচেষ্য। সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সস্পক্কে এবং তাহার হাতে ছানা মাটি সশ্পর্কেও। অতএব হে মু‘আাय! কিয়ামত দিবসে তোমকে এমন ভ্যন না পাই বে, তুমি জাল কাজ্জে অন্য হইতে পিছনে পড়িয়া আছ। आनी ইবনে আবূ তनহा (র) इयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে

信 করা হইবে না? উভয় আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলকিকিত হওয়ায় হযরত ইবনে আব্বাস এই মিমাংসা পেশ করেন। ఆনাহ্গারদের নিকট এই প্রশ্ন করা হইবে না, ভুমি কি ওনাহ করিয়াছ? কারণ তিনি খুব जাनই জানেন বে সে ওনাহ করিয়াছে কি না? বরং তাহাকে বে প্রশ্ন করা ইইবে তাহা হইন, তুমি অমুক ওনাহ করিয়াছ কেন?




৯৪. অতএব ঢুমি বে বিষয়ে আদিি্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর।
৯৫. যাহারা আল্লাহৃর সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।
৯৬. यাহারা আল্লাহর সহিত অপর ইনাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এবং শীী্রইই উহারা জানিতে পারিবে।
৯৭. আমি তো জানি, উহারা যাহা বনে ঢাহাত্ত তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।
৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।
৯৯. তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে তাঁহার নিকট প্রেরিত বাণী প্ৗৗছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ করিতেছেন। মুশরিকদের সম্মুখে তাওহীদের বাণী
 অর্থ হইল, আপনাকে যে নির্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রচার করুন। এক রেওয়াতে বর্ণিত, আপনাকে যে নিদের্শ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। মজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হই আপনি সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে কুরআন পডুন।
 হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন্ন। এবং মুশরিকদের প্রতি ऊ্রক্ষেপ করিবেন না। যাহারা আল্মাহ্র আয়াত প্রচার করিতে আপনাকে বাধা প্রদান করে। তাহারা তো ইহাই কামনা করে যে যদি আপনি একটু অলসতা করেন, আপনি তাহাদিগকে ভয় করিবেন না। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য় যথেষ্ট আর আপ্নার হিফাযতের জন্যও যথেষ্ট।

 হইতে অবরতারিত বস্তু আপনি পৌছাইয়া দিন যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব প্ালন করিলেন না। আর আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা)
 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ্ (সা) যাইতেছিলেন, এমন সময় মুশরিকদের কিছু লোক তাহাকে বিদ্র্প করিল তখন হযরত জিবরীল (আ) উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ঘুষি মারিলেন ফলে এমন হইল শে, মনে হইতেছিল যেন তাহাদের শরীরে যখন হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইহাতেই তাহাদের মৃত্যু হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা মুশরিকদের বড় বড় সর্দার ছিল। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে রুমান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন বিদ্রপকারী লোকদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। তাহারা স্বীয় গোত্রে বড় সম্মানিত ছিল। বনু আসাদ ইবনে আদ্লু উয্যা ইবনে কুসাই গোত্রের আসওয়াদ ইবনে আবূ যামআহ এই লোকটি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর ভীষণ শত্রু ছিল। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে সে দার্ুন নির্যাতন ও

বিদ্রপ করিত। তিনি তাহার জন্য এইর্রপ বদ দু'অাও করিয়া|ছিলেন। "হে আল্নাহ্ আপনি তহাকে অন্ধ করিয়া দিন এবং সন্তানহীন করিয়া দিন।" আর বনূ যুহরা গোত্রের ছিল আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াঁ্স ইবনে ওহব ইবনে অব্দে মানাফ ইবনে যুহরা। বনূ মথयূম গোত্রের ছিন, অनীদ ইবনে মুগীরাহ্ ইবনে আবদুন্নাহ্ ইবনে আমর ইবনে মখयূম। বনূ সাহ্ম ইবনে উমর ইবনে হাছীছ ইবনে ক’ব ইবনে লুওয়াই গোত্রের ছিল, আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হিশাম ইবনে সায়ীদ ইবনে সা’দ। মুযা|হ্গ গোত্রের ছিল, হারেস ইবনে তলাতিনাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে আক ইবনে আমর ইবনে মান্কান। এই সকল লোক দুষ্টামীতে মাতিয়া উঠিল এবং রাসূনুল্াহ্ (সা)-এর সহিত বহ বিদ্রপ করিতে লাগিন। তখন আল্লাহ্ তা'অানা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন,


ইবনে ইসহাক (র) উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রা) হইতে কিংবা অন্য কোন আলেম ইইতে বর্ণিত। রাসূনুল্লাহ্ (সা) ঢওয়াফ করিতেছিলেন, এমন সময় হयরত জিবরীী (আ) আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা)ও তাহার নিকট আসিয়া দডায়মান ইইলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াঙ্স সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, হযরত জিবরীী (আা) তাহার দিকে ইংপিত করিলেন। ফলে সে পেটের পিড়ার্য আক্রান্ত হইন এবং উহাতেই তাহার মৃহ্যু ঘটিন। অनীদ ইবনে মুগীরাহও যাইতেছিল হযরত জিবরীন তাহার পায়়র তালুর একটি যখদের চিছ্রে প্রত ইংগিত কর্রিলেন অতঃপর উক্ত স্থান ফুলিয়া উঠিন এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু হইন। দুই বছর পূর্বে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিন এবং ইহার কারণে সে চাদর টানিয়া টানিয়া হাতিত। ঋুযাআাহ গোচ্রের এক ব্যাক্তির তীর্রে আঘাতে তাহার পাত্য় এই যখম হইয়াছিন। आস ইবনে ওয়ার্য়নও রাসূনূন্মাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিন জিবরাねল তাহারও পাল্য়র তানুর দিকে ইশারা করিলেন কিছू দিন পরে সে তায়েফ যাইবার উল্দেশ্যে তাহার গাধায় চড়িয়া বাহির হইল। চলিতে চলিতে সে রাক্তায় পড়িয়া গেল এবং তাহার পাল্যের जালুতে পেরাগ पুকিয়া গেল এবং ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ ইইল। মুহষদ ইবনে ইসহাক (র) .... इयরত ইবনে আব্বাস (রা) शইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিদ্রপপকারীদের নেতা ছিল অनীদ ইবনে মুগীরাহ্ সেই তাহাদিগকে একত্রিত কর্যিয়াছিন। সাযীী ইবনে জুবাইর ও ইকরিমাহ হইতেও ত্দ্রপ বর্ণিত হইয়াছে বেমন মুহাম্ ইবনে ইসহাক ইয়াবীদের সূত্রে উরওয়াহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সায়ীদ (র) जাহার রেওয়ায়েতে হারিস ইবনে গয়তলাহ বর্ণনা করিয়াহেন এবং ইকরিমাহ্ তাহার রেওয়াতে হার্রে ইবনে কয়েস উল্লেय করিয়াছছন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, উভয্যেই সত্য বলিয়াছেন, হারিস এর পিতার নাম কয়েস এবং মাতার নাম গয়তলাহ্। মুজাহিদ, মিক্সাম, কাতাদাহ্ (র) ৫ অন্যান্য তাফসীরকার্দের মতেও ব্দ্লিপকারীরারা মোট পাচ জন ছিন। কিন্তু ইমাম শা’বী বলেন, তাহারা সাতজন ছিন।
 "यাহারা আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য নির্ধারণ করে তাহারারা সত্ণর জানিতে পারিবে।" আল্লাহ্র সহিত যাহারা অন্যকে শরীক করে. তাহাদের পক্ষে ইহা একটি অত্ত্ত কঠিন ধ্যক।


হে মুহাম্ (সা) আমি ইহা ভান করিয়াই জানি বে, তাহাদদর কারণণ আপনি মনক্ষুণ্ন হইয়া পড়েন আপনার অন্তর মুচড়़ পড়ে, কিন্ু ইহা ব্যে আপনাকে আপনার রিসানাতের দায়িত্ব পালন হইতে বিরত না রাזে। আপনি আল্ধাহ়র ভরসা রাখুন তিনিই আপনার জন্য यথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহাযাকারী। অতএব তাঁহার यিকির তাঁহার প্রশংসা, ঢাঁহার তাসবীহ ও ঢাঁহার ইবাদত অর্থাৎ সানাতে মননিবেশ কর্নু। এই কারণেই ইর্যশাদ इইয়াছে ' অন্তর্ভুক্ত হউন। বেমন বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আইমদ (র) .... বর্ণনা করেন, নুআইস ইবনে আম্মার (র) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ ज‘‘আना ইর্যশাদ কর্রেন, "হহ আদম নন্তান! দিনের ওরুতে চার রাকাত সালাত পড়িতে অক্ষমতা প্রকাশ করিও না। আমি দিনের শেব পর্যত্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হইব।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী মাক্হল ইইতে তিনি কাসীর ইবনে মুররাহ হইতে অनুর্রপ হাদীস বর্ণলা করিয়াছেন। এই কারণণই যथन নবী করীম (সা) কোন ব্যাপারে
 نْ বनिয়াঁো, ইয়াকীন দ্যারা এখানে মৃহ্যুকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহান্মদ ইবনে বাশ্শার (র) .... সালেম ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি '
 মধ্যে মৃহ্যুকে বু্ান হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ্ ও আদ্দুর রহমান ইবনে यা<্যেদ ইবনে আসলাম (র) ও অन্যান্য তাফসীরগণ অনুর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দनীল হিসাবে তাহারা এই আয়াত পেশ করেন যাহা আাল্লাহ্ দোযথীদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন দোযখীরা বলিবেঃ


আমরা সালাত পড়িতাম না, মিসকীনকে অন্ন দান করিতাম না, আর যাহারা খেলাধূনায় মগ্ন ছিন আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করিতাম। এমন কি একদিন আমাদের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইন।

সহীহ হাদীসে ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি .... একজন আনসসারী রমণী উম্মুন আना হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন হযরত উসমান ইবনে মयঊনের নিকট তাহার মৃত্যুকালে উপস্থিচ হইলেন, এই মুহ্র্র্তে উমুল আলা বলিলেন, হে আবুস সাভ্যেব! তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। आমি সাক্য্য দিতেছি বে, আল্লাহ্ ত|"আলা তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।" তথন রাসূনুন্নাহ্ (সা) বनिলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে বে, আল্লাহ্ ত'জালা তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন? উমুন आना (রা) বলেন, आমি বলিলাম, আমার আব্dা আম্মা আপনার উপর কুরবান হউন। তবে আর কে সম্মানিত হইবে? তখন রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, তাহার নিকট ইয়াকীন অর্থাৎ মৃহ্যু আসিয়াছ্ছ এবং जাহার জন্য আমি কন্যাণণ木ই আশা রাখি। অত্র
准 অব্রশ্ষ থাকে এবং ঢেতনা জাগ্থত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতি সানাত ও অন্যান্য ইবাদত জরুুরী এবং তাহার অবস্থননুযায়ী সে সানাত পড়িবে। সহীহ বুথারী শরীফফে বর্ণিত, রাসূলूল্লাহ् (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তুমি দাঁড়াইয়া সালাত পড়, यদি দ̆াড়াইতে সক্ষম না হও তবে বসিয়া সালাত পড়িবে। यদি বসিয়াও সালাত পড়িতে সক্ষ্ম না হও তবে ঔইয়া সালাত পড়িবে। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সেই সকল ভ্রান্ত লোকদদর মতও ভুন প্রমাণিত হইন যাহারা এইকথা বলে বে, যতফ্ফণ পর্যত্ত কেহ কামালিয়াত পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম না হয় ইবাদত কেবন ততক্ষণ পর্যন্ত ফর্য, যখন মারেফাত ও কামেলিয়াতের স্তরে পৌছিয়া যায় তখন তাহার প্রতি কোন ইবাদত করা জরুক্রী নহে। ইহা সম্পূর্ণ কুফর ওমরাহী ও মূর্খতা ছাড়া কিছূই নহে। সমস্ত আম্বিয়ার্য় কিরাম ও তাহাদের সাহাবীগণ আল্লাহ্কে সর্বাধিক বেশী জানিত্ন, তাহারা আাল্লাহ্র মারেফাত সব চাইতে বেশী লাভ করিয়াছিলেন ঢাঁহার ওুাবনীতে আযমত ও মহত্ণ সশ্পর্কে তাহারাই অধিক সচেতন ছিলেন এত্দসত্বেও তাহারাই আল্লাহ্র সব চাইতে বেশী ইবাদত বন্দেগী করিতেন, এবং মৃত্যु পর্যন্ত তাহারা সৎকাজে সদা সর্বদা
 দ্বারা মৃত্যুকেই বুবান হইয়াছছ। বেমন পৃর্ভে আমরা ইহ প্রমাণিত করিয়াছি।

আল্নাহ্র জনাই সমন্ত প্রশংসা। হেদায়াত প্রদানের জন্য তাহারই প্রশংংসা করি। তাহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাহার ঊপরই আযরা ভরসা করি। তাহার নিকট আমরা ইহাও প্রা্থলা করি ভ্যে তিনি আমাদিগকে পৃর্ণ ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু দান করেন। তিনি বড়ই দাত ও দয়ানু।

# गूडा जीन्नीक्रन 

মক্কী ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ


## 

১. আল্লাহর আদেশ আসিবেই, সুতরাং উহা তরান্বিত করিতে চাহিও না । স্তিন মহিমান্ৈিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ৰ্রে।

তাফসীর ঃ ঊপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার সংবাদ দিতেছেন। এবং উহা সংঘটিত হওয়া যে নিশ্চিত সেই কথা বুঝাইবার জন্য তিনি 'মাयী’ অতীতকান বোধক ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 দিন নিকটবর্তী ইইইয়াছে অথচ, তাহারা অলসর্তায় নিমগ্ন এ‘বং সত্য গ্রহণ হইতে বিমুখ


 দিকে ফিরিয়াছে একথাও বলা যাইতে পারে। অর্ধাৎ আল্লাহর নিকট কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার জ্রন্য ব্যত্ত হইও না। সর্বনামটি ‘আযাব’ এর প্রতি ফিরিয়াছে, ইহারও সম্ভাবনা আছে। উভয় সম্ভাবনা একটি অপরটির জন্য অগাঙী। यেমন অন্যত্র ইরশাদ र₹


তাহারা আপনার নিকট আযাবের জন্য অস্হির হইতেছে যদি আযাব আসিবার জন্য নির্দিষ সময় না থাকিত তবে অবশ্যই তাহাদের নিকট আযাব জাসিয়া পৌছছইত। তাহাদের ঊপর অবশ্যই আকশ্মিকভবে আযাব আসিবে অথচ, তাহারা কিছু বুঝিতেই পারিবে না। আপনার নিকট তাহারা আযাব্রে জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাথিয়াছছ (আনকাবৃত-৫৩-৫৪)। অত্র আয়াতের তাফ্সীর কর্রিতে গিয়া যাহ্হাক (রা) একটি চমকপ্রদ কথার উল্নেখ
 ও উহার সীমাসমূহ সমাপত হইয়াছে’ অতএব উহার জন্য ব্যস্ত হইওনা। কিত্তু ইবনে জরীর এই তাফসীরককে প্রত্যাখ্যান কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন, কেহ ম্বীনের ফর্যসমূহ এবং ন্টীনের হকুম आহকাম নাযিল হইবার পৃর্বে কেই উহার জন্য ব্যু হইয়াছে বলিয়া आমরা জানি না। অপর পক্ষে আযাব অবতীী হইবার পৃর্বে কাফিন্রো আযাবকে অসষ্বব ও মিথ্যা মনে কর্রিয়া বিদ্দেপস্বরে উহার জন্য ব্যত্ততা প্রকাশ করিয়াছছিল। বেমন ইরশাদ্ হইয়াছে,


याহারা ঈমান আনে না কেবন ঢাহারাই আযাবের জন্য ব্যস্ত হয় আার যাহারা ঈমানদার তাহারা উহাকে ভয় করে এবং উহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্যাস করে। মনে রাথিবে যাহারা কিয়ামত সশ্পর্কে ঝগগড়া করিতেছে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তির' মধ্যে নिপতিত:

ইবনে আব্ शাতিম (র) .... উকবাহ ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাস্লূল্লুাহ (সা) ইরশাদ্ করিয়াছেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবার পৃর্বক্ষণে পপ্চিম দিগন্ত হইতে ঢালের ন্যায় মেঘ উদয় হইবে এবং উহা উর্ধ্রগগনে বুলন্দ হইতে थাকিবে অতঃপর এক ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! ইহার পর মানুষ একে जন্যের দিকে তাকাইয়া জিষ্ঞাসা করিরে তোমরা কোন শব্দ লনিতে পাইয়াছ কি? তাহাদের কেহ বলিবে, হঁ, আর কেহ সন্দেহ করিবে। অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! তখन মানুষ একে অন্যকে জিঞ্ঞাসা কর্রিবে তোমর্গা কিছ্ম ఆনিতে পাইয়াছ কি? তখন তাহারা সকনেই বলিবে, হা, অতঃপর আবার ঘোষণা করিবে, হে লোক সকন! আল্ধাহর নির্দেশ আসিয়াছে অতএব তোমরা ব্যস্ত হইও না। রাসূন্ন্बাহ ইর্রশাদ করিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ দুই ব্যক্তি কাপড় ছড়াইয়া দিবে কিতু তাহারা উহা ওছাইতে পারিবে না অথচ, কিয়ামত সং্যিত

হইয়া যাইবে। কেহ ঢাহার ‘হাফ্য’ ঠিক করিতে থাকিবে, উহা হইতে সে পানি পান করিতে পরিবে না কিন্ুু কিয়ামত কায়েম ইইয়া যাইবে। কেহ তাহার উটনী ইইতে দুধ দোহন করিবে কিদ্g দুধ পান করিবার পৃর্তেই কিয়ামত কাল্যেম হইয়া যাইবে। তিনি বলেন সেই অবস্থায়ই অন্য লোকও নিজ নিজ কাজে ব্যু থাকিবে এবং কিয়ামত আগত ইইবে।

অতঃপর আল্মাহ ত'অালা তাঁহার সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র বনিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কাফির্রা বে মৃর্তি পৃজ্র করে এবং অন্যকে তাহার সহিত উপাসনায় শরীক করিত তিনি উহা হইতে উর্ধে। আর তাহারাই হইন কিয়ামতকে অস্বীकারকারী।

#  o أَنْ اَنْنِ 

२. ঢাহার বান্দাদিগের মধ্যে याহার প্রতি ইছ্মা নির্দেশ সষ্বলিত ওহীসহ ফिরিশতা প্রেরণ করেন, এই মর্ম্ সত্ত্ক করিবার জন্য বে জামি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুত্রাং আমাকে ভয় কর।



 প্রেরণ কর্রিয়াছি অথচ आপনি কিতাব কি এবং ঈমান কাহাকে বলে কিছूই জানিতেন না। অবশ্য আমি উহাকে নূর করিয়া আমার বান্দাগ্ণণর মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ঘা






 তাআলা তাহার নির্দেশে তাহার বান্দার্রে মধ্য ইইতে যাহার উপর ইচ্ম অহী অবতীণ্ণ করেন যেন তিনি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন লে দিন সকলেই আল্লাহর

ইব়न কাষীী——০ (৬ষ্ঠ)

সন্মুখ্খ উপস্থিত হইবে কোন বষ্থুই সেদিন গোপন থাকিবে না। সেই সাম্রাজ্যের অধিকারী কে ইইবে, কেবলমাত্র মহা প্রতাপশানী আল্লাহর জন্য সাম্রাজ্যে কর্ত্তত্ব
 आমি ব্যতীত आর কোন ইনাহ নাই অতএব বে আমার হর্রুমের বিরোধিতা করিবে এবং আমাকে ব্যতিত অন্যের ইবাদত করিবে লে যেন আমার শাস্তির ভয় করে।

# o ا (r) 

## o ( )

৩. তিনি যथাयথ আকাশমন্ডনो ও পৃথথবী সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ষ্রে।
8. তিनि শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ দেখ সে প্রকাশ্য বিতন্ডকারী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্ধাহ ইরশাদ করেন যে তিনি ঊর্ধ্ব জগৎ অর্থাৎ আসমাননমূহ এবং অধঃজগত অর্থাৎ यমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তিনি অনর্থক সৃ死 করেন নাই বরং সত্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন।隹 তাহাদিগকে প্রতিফন দান করিতে পারেন এবং যাহারা উত্তম কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন। ইবাদত কেবল তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যিনি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে ইবাদতও তাহার প্রাপ্য নহে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে মে তিনি অতি নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ বীর্য ঘ্বারা সৃধ্টি করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া মানুষের তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে যে এই নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তি যখন শক্তিশালী হয় তখনই जে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় এবং যিনি তাহার সৃষ্টিকর্তা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং তাহার প্রেরিত রাসূলগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ, আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সেই কেবল তাঁহারই ইবাদত করে। ইরশাদ হইয়াছে :

 তিনিই পানি দ্বারা মানুয সৃষ্টি করিয়|ছেন তাহার বংশ ও শশ্ভরানয় সৃষ্টি করিয়াছেন আর

আপনার প্রতিপানক বড়ই শক্তিমান। তাহারা আল্নাহ ব্যতিত এমন বস্রুকে উপাসনা করে বে না তো তাহাদর কোন টপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম। কাফির ঢাহার প্রতিপালকের উপর গোপন নহে। ইর্রশাদ হইয়াছে :



মানুষকি দেথে না যে আমি তাহাকে বীর্य দ্বারা সৃধ্টি করিয়াছ্ অতঃপর সে বড়ই ঝগড়াটে হয়। সে আমার জনাও বিভিন্ন কথা গড়িয়াছে এবং তাহারা সৃষ্টি রহস্য ভুলিয়া গিয়াছ্ছ। সে বলে, পচ বিগলিত হাড়সমূহকে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন বে মহান সত্তা প্রথম বার সৃট্টি করিয়াছিলেন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তিনি সর্ব্রকার সৃষ্টি সশ্পর্কে খুব জ্ঞानी (সুরা ইয়াসিন-৭৭-৭৯)। একটি হাদীসে ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ (র) বিশর ইবনে জাহাশ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূন্बাा (সা) ন্বীয় হাতে থুথু ফেলিয়া বলিলেন, "আল্নাহ ত'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে সক্ষম কর্রিতে পার? অথচ, তোমাকে তো এই থুথুর ন্যায় বস্থু হইতেই সৃষ্ধি করিয়াছি অতঃপর তোমাকে পরিপূপ্ণ র্রপদান করিয়াছি তোমাকে ঠিক্ঠাক করিয়াছি, তুমি পোশাক পরিচ্ছেদ পাইয়াছ তুমি বাসস্शান পাইয়াছ। অতঃপর पूমি ধন-সশ্পদ সঞ্চয় করিয়াছ এবং দান করিতে কৃপণতা করিয়াছ অবশেণে তোমার প্রাণটি মখন হনফের নিকট প্পৗছাইয়াহে তখন তুমি বলিতে ఆরু করিয়াছ আমি সদকা করিতিতি । এখন আর সদকা করিবার সময় কোথায়?


৫. তিনি আন‘আম সৃষ্টি কর্রিয়াছেন তোমাদিগকে তোমাদিগের জন্য উহাতে শীতক নিবারক উপকরণ ও বহ উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার্य পাইয়া থাক।
৬. এবং যখন গোফুলি লত্নে উহাদিগকে চারণণূূি হইচে গৃহহ নইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে নইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌৗ্দ্য উপভোগ কর।
৭. এবং উহার্া তোমাদিগের ভার বহন কর্নিয়া নইয়া যায় দূরদেশশ যথায় প্রণান্ত ক্লেশ ব্যতিত তোমরা প্ৗৗছিতে পারিতে না। ঢোমাদিগের্র প্রতিপানক অবশ্যই দয়ার্র পরম দয়ানু।
 উট, গরু, ছাগল, ভেড়া সৃা্টি করিয়াছছন যেমন সৃরা আন্'আহ্মে মধ্যে আল্লাহ উহার বিস্তারিত আলোচনন কর্রিয়াছেন এবং উহাত্ত তাহাদের নানা প্রকার উপকার নিহিত রহহিয়াছে উহার উল উহার পশম দ্বারা তাহারা পোশাক-পরিচ্ছেদ তৈয়ার করে বিছননা তৈয়ার করে উহার দুধ পান করে উহার গোঁ্ত ভক্ষণ করে এবং সকালে বিকালে ইহার সৌন্দার্य উপভোগ করে। আল্মাহ তা'আাা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমম ইহারই বর্ণনা দান করিয়াছেন। $\mid$ চারণ ভূমিতে চরাইয়া বিকাল্লে ঘরে প্রত্যাবর্ত্ কর তখন পেট পরিপূর্ণ হইয়া দুধে তাহাদের স্তনসমূহ পূর্ণ থাকে এবং উহাদের চুট্তিত্তি উuদू থাকে তখন উহাদের মনোরম

 ?
 তাহারা বহন করে যাহা তোমরা অত্যধিক কষ্ঠ স্বীকার ব্যতিত প্পীছাইতে পার না। বেমন হজ্জ উমরা যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক সফর্রে তোমরা উক্ত প্রণীসমূহকে বিভ্নিতাবে ব্যবহার করিয়া থাক। ভেমন কোনট্টিতে তোমরা নিজেরা আরোহণ কর আবার


 উহাদের পেটের ব্সু হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি। এবং তোমাদের জন্য উহাতে নানা প্রকার উপকার রহিয়াছে। আর উহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। এবং উহার টপর এবং সমুদ্রের জাহাজের উপর তোমরা আরোহণও করিয়া থাক" আরো ইরশাদ হইয়াছে :


আল্নাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদূর উপকারের জন্য চতুচ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন বেন তোমরা উহাতে আরোহণ করিতে পার এবং উহা ইইতে আহারও করিতে পার। তোমাদের জন্য উহাত্ আরো অনেক উপকার রহিয়াছে। আর ভেন তোমরা নিজেদের মনের চাহিদা পূর্ণ করিতে পার। উহাতে এবং সামুদ্রিক জাহাজে তোমরা আরোহণও করিতে পার। তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া थাকেন। অতঃপর তাহারা কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করিবে? আলোচ্য আয়াত্ও আল্লাহ তাহার নিয়ামতসমূহ উল্নেখ করিয়া ইরশশাদ কর্যিয়াছেন, প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই করুনাাময় বড়ই মেহেরবান অর্থাৎ যিনি এই সকল চতুপ্পদ জন্তুকে তোমাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের সেবক করিয়া দিয়াছেন। ハেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে,
 তাহাদের জন্য স্বীয় হন্চে চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহারাই উহার মালিক হইয়াছে। আর উহাকে আমি তাহাদদর অনুগত করিয়া দিয়াছি উহার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন আছে বে, উহার উপর ঢাহারা সওয়ার হয় এবং কিছু তাহারা আহার করে। ইরশাদ হইয়াছে,



আর আল্লাহ ত'আলা তোমাদের জন্য জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন এবং চতুষ্পদ প্রাণীও সৃট্টি করিয়াছেন বেন তোমরা উহার' উপর আরোহণ 'কর এবং তোমাদের প্রতিপানকের নিয়ামতের শোক্র কর। এধং এই কথা বল়, লেই সত্তা বড় পবি্র, যিনি আगাদের জন্য ইহা অনুগ্ত্য করিয়া দিয়াছ্ছন অথচ উহাকে অনুগত কর্রিবার wমতা আমাদের মধ্যে ছিন না। অবশাই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। হयরত ইবনে আব্বাস (রা)

তোমাদের পোশাক রহিয়াছে \& রহিয়াছে। আবদুর রায়াক ..... হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হাসিল করা এবং উক্ত জীব-জন্তু সমূহের বংশ বৃদ্ধি করা। মুহাজিদ (র) ইহার অর্থ করেন। পোশাক তৈয়ার করা আরোহণ করা, গোস্তভক্ষণ করা ও দুধপান করা। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হাসিল করা এবং এবস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণও প্রায় একই ধরনের তাফসীর করিয়াছেন।

##  

৮. তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি অশ্ব অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিমি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।

তাফসীর ঃ আল্নাহ তা‘আলা তাহার বান্দাদের জন্য যে সকল জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উল্লেখিত প্রাণী তাহার এক প্রকার। আর উহা হইল ঘোড়া খচ্চর ও গাধা। আল্লাহ তা‘আলা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য এবং উহা দ্বারা সৌন্দর্য লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ইহাই হইল উহার প্রধান উল্লেশ্য।

যেহেতু ঘোড়া খচ্চর ও গাধাকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এই কারণে কোন কোন উলামায়ে কিরাম গাধা ও খচ্চরের ন্যায় গোড়ার গোশ্ত খাওয়াকে হারাম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার অনুসারী ফুকাহায়ে কিরাম। তাহারা বলেন আল্লাহ তা‘আলা ঘোড়াকে খচ্চর ও গাধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন আর খচ্চর ও গাধা উভয়ের গোশ্তই হারাম। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। ইমাম আবূ জা’ফর ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত মে, তিনি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোস্ত মকর্রহ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, আল্লাহ
 অত্র আয়াতে চতুষ্পদ প্রাণীর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছছন যে এই সকল প্রাণী তোমাদের আহারের জন্য অতএব এই সকল প্রাণীর গোস্ত হালাল। অপর পক্ষে受 সোয়ারীর জন্য। ইহার গোস্ত খাওয়া হালাল নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও

অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুর্দপ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকাম ইবনে উয়াইনাহ (র) ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আব্দে রাব্বিহি (র) হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্মাহ (সা) ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের গোস্ত খাইতে নিমেধ করিয়াছেন। আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) সালেহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিকদাম (র) সূত্রে হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তবে উক্ত সূত্রে সমালোচনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ইইহা ইইতে আরো স্পষ্ট ও বিস্তারিত অপর একটি সূত্রে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি বলেন আহমদ ইবনে আদ্দুল মালিক (র) মিকদাম ইবনে মাদীকারাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খালিদ ইবনে ওলীদের সাথে সায়েদা-এর যুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম তখন আমাদের সাথীগণ আমার নিকট গোস্ত আনিল এবং আমাকে পাথর দেওয়ার জন্য বলিল। আমি পাথর দিলাম। অতঃপর তাহারা উহা রাঁধিয়া লইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম একটু অপেক্ষা কর। আমি হযরত খালেদ ইবনে অলীদের নিকট একটু জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। অতঃপর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত খায়বার যুক্ধে শরীক হইলাম। মানুষ ব্যস্ত ইইয়া ইয়াহূদীদের বাগানে ও ক্ষের্রে খামারে প্রবেশ করিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (র) আমাকে হুুম করিলেন সালাতের জন্য ঘোষণা করিয়া দাও এবং এই ঘোষণাও কর যে, কেবল মুসলমানই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন "হে লোক সকল! তোমরা ইয়াহূদীদের বাগানসমূহে প্রবেশ করিবার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার পরিচয় দিয়াছ। কিন্তু জানিয়া রাখ, চুক্তিবদ্ধ লোকদের মাল উহার হক ব্যতিত হালাল নহে। আর তোমাদের গৃহহালিত গাধা, গোড়া ও খচ্চরের গোস্ত হারাম। অনুরূপভবে বড় দাত বিশিষ্ট হিংস্স পশ্ত ও পাঞ্জা বিশিষ্ট পক্ষীর গোস্তও হারাম"
 দ্বারা বাঁধিল। الحظـائر শক্দের অর্থ বসতীর নিকটবর্তী বাগানসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের বাগানে প্রবেশ করিয়া উহার ফলফলাদি হইতে সম্ভবত তখন নিষেধ করিয়াছিলেন যখন তাহাদের সহিত চূক্তি সস্পন্ন হইয়াছিন। यদি হাদীস বিশ্ধ হয় তবে ইহা সন্দেহের কোন অবকাশ নাই থে, ঘোড়ার গোস্ত খাওয়া হারাম। কিন্তু বুখারী ও মুসলিলম বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায়, ইহা অধিক মযবুত নহে। হযরতত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে অনুমতি দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও

আবূ দাউদ (র) ইমাম মুসলিচ্মে শর্ত মুতাবিক দুইটি সৃত্রে হাদীসটি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রা) বলেন আমরা খায়বার যুদ্ধে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর যবাই করিনাম। অতঃপর রাসূনূল্নাহ (সা) জামাদিগকে গাধা ও খচ্চর খাইতে নিষেধ করিলেন কিন্ুু ঘোড়ার গোד্ত খাইতে নিষেব করিলে না। সহীহ যুসলিম শরীফফে হযরত आসমা বিনতে आবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর যুগে একটি ঘোড়া যবাই করিয়া খাইলাম (কিত্ুু তিনি আসাদিগকে নিষেষ করিলেন না।) आমরা তখন মদীনায় ছিলাম। উদ্ধৃত রেওয়াত্যতসমূহ পৃর্বে বর্ণিত রেওয়াเ্যেতের তুননায় অধিক মযবুত। মুশহহর উলামা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও তাহাদের অনুসারী উनামা়ে কিরামের মত ইহাই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ উলামায়় কিরামও এইমত পোষণ করিয়াছেন। অদ্দুর রায়যাক (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন তিনি বলেন ঘোড়া আসলে বন্য পঙ্ট ছিল কিনুু जাল্লাহ ত'জালা হযরত ইসমাঈল (অা)-এর অধিনন্ত করিয়া দিয়াছিনেন। ওহ্ব ইবন মুনাব্বাহ (র) তাহার ইসরাঈনী রেওয়াহ্যেতসমূহের উল্লেv করিয়াছেন, বে আল্লাহ তাআালা দক্ষীণা বায়ু হইতে ঘোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আা্লাহ-ই অধিক জানেন। টদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রকাশ ঘেড়া গাধা ও খচরের উপর আরোহণ করা জায়েয আছে। একবার রাসূলूল্ধাহ (সা) কে একটি গাধা হাদীয়া পেশ করা হইল অতঃঃপর তিনি উহাতে আর্রোণ করিলেন। অথচ তিনি মোড়া উপর গাধার মিননকে নিষেষ করিতেন, কারণ এই ভবে বংশ শেষ হইবার আশংক্小 থাকে। ইমাম আহমদ (র) বলেন যুহান্মদ ইবনে উবাইদ (র) .... দাহীয়া কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার আমি রাসূনূন্নাহ (সা) কে বলিলাম ইয়া রাসূনাল্লাহ! গাধীকে কি ঘোড়ার সহিত সংগম করাইব ইহাতে খচ্র পয়দা হইবে এবং আাপনি তাহার উপর আর্রোহণ করিবেন। তখন রাসূনুল্লাহ (সা) বनিলেন, এই কাজ কেবল তাহারাই করে যাহারা জ্ঞান বিবর্জিত।

## 


৯. সকন পথ আল্লাহর কাছে পৌছায়। কিন্তু পথগ্গুির মরধ্য বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত কর্রিতেন।

তাফসীর : বে সকল জীব-জন্ত্রুর ঊপর সাওয়ার হইয়া দৃশামান পথ অত্ক্র্ম করা যায় উহা উল্লেখ করিবার পর আল্নাহ বাত্ন ও আধ্যা丬্যিক পথ চলার আলোচনা

করিয়াছ্ছে। পবিত্র কুরজানে আধিকাংশ এমনটটই ইইয়া থাকে। Uেমন ইরশাদ ইইয়াছে
 পাথথয় হইন তাকওয়া। যাহা আখিরাতের সফ্র অত্ক্রিম করিবার পাথেয়। Mরো

 यাহা তোমাদের ইজ্জত আবরু ঢাকিয়া রাথখ এবং তাকওয়ার পোশাক। উহা উত্তম পোশাক আল্লাহ এখানে শরীীর ও ইজ্জত আবরু ঢকিবার পোশাকের্ উল্লেখ কর্রিয়া বাতেনী পোশাক অর্থাৎ তাকఆয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুর্রপভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্নাহ ত'আলা প্রথমম সেই সকন জীব-জন্তুর উল্লেখ করিয়াছেন যাহার উপর আরোহণ করা যায় এবং অন্যান্য আরো অনেক ঊপকার সাধন করা ছাড়া বড় বড় বোঝা বহন করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরের পৌছান যায়। এই আলোচনা শেষ করিয়া তিনি আথিরাত ও দ্বীनी পথ অতিক্রম করিবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পথই আসল পথ ও সত্য পথ এবং ইহাই ব্য আাল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে তাহা স্পষ্ট




ইহাই সঠিক পথ অতএব তোমরা এই পণেই চল আর অন্যান্য পথে চলিও না।
 जর অর্থ ইইল, সত্য পथ, याহা আল্লাহ পর্য্য প্ৗोছইইয়া দিতে পারে। তিনি উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন आওखी (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা") হইতে হইল হেদায়াত ও ওমরাহী বর্ণনা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ণ আল্নাহর। তিনিই উহা বनिয়াছ্ন। আनী ইবনে আবূ তাनহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুন্মপতাবে কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র)ও এই তাফ্সীর করিয়াছেন। কিত্নু মুজাহিদ (র) এর তাফসীর অধিক সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ আল্পাহ ত'অলা অনেকণলি পথথর কথা উল্লেখে করিয়াছেন। কিন্ুু উহার মধ্যে হক ও সত্যের পথই जাল্লাহ পর্य্ত পৌছাইতে পারে। আর তাহা হইন সেই পথ বে পথ চলিবার জন্য আাল্লাহ নিজেই निর্দেশ দিয়াছেন ও উহা মন্নানিত করিয়াছেন। উशা ছাড়া অন্যান্য সকল্ন পথই অপছন্দনীয় ও ধিকৃত। এই কারণে जাল্গাহ ইরশাদ করিয়াছেন সকন পথ হইতে কিছু পথ বক্র এবং হক ইইতে বিচ্যুত। হযরত ইবনে জাব্বাস (রা)
ইব্ন কাছীর—১১ (৬ষ্ঠ)

ও অন্যান্য তাফস্সীরকার বলেন উহা হইল বিতিন্ন মত ও প্রকৃতির আবিকৃত বিভিন্ন পথ। यেমন ইয়াহৃীী ও নাসারা ও অগ্নিপোষক্দের পথ। অতঃপর আল্লাহ ত‘অানা ইররাদ

 কरिजिन।


 করিতেন তবে সকন মনুষকে একই উম্মতে পরিণত করিতেন কিন্ুু তাহারা বির্রো করিতে থাকিবে যাহার প্রতি আপনার প্রিিপালক অনুগ্রহ করেন। আর এই্র জনাই তাহদিগকে তিনি সৃটি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হইয়াই যাইবে বে, আমি জ্রিন ও মানুג ম্রারা জাহন্নামকে পরিপূর্ণ করিব।

## (1.) 

 (II)
১০. তিনিই আকাশ হইঢে বার্রি বর্শণ কর্রেন, উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উড্ডিদ যাহাতে তোমরা পা চারণ কর্রিতে थाक।
.2). তিনি তোমাদিগের জন্য উহার ,্বারা জন্মায় শস্য যয়তুন, থেজুর বৃक, দ্রাক্ষ এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিত্তাশীন সশ্প্রদাল্যের জন্য রহিয়াছে निদর্শन।
 দান করিয়াছেন উহার আলোচ্না করিবার পর আসমান হইতে বৃধ্টি বর্ষণের কথা উল্লেথ করিয়াছেন যাহা দ্বারা তাহাদের এবং তাহাদের পওসমূমের জীবন ধারণের ব্যবস্থা হয়।
 করিয়াছেন যাহা সহজেই তোমরা পান করিতে পার। তিনি উহা লবণাক্ত ও ত্ত্ত করেন नाই। 1

বেখানে তোমরা তোমাদের পশ চরাইয়া থাক। ইবনে আব্বাস, ইকরিমাহ, যাহ্হাক


 قوله
 ইইতে একই পানি দারা বিভিন্ন রংৃগে ও বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন আকৃতির নানা প্রকার ফ্সन ও নানা প্রকার ফল্লফুল তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন 1
 এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে বে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। বেমন ইরশাদ হইয়াছে,

 বলতে দেখি, আসমান কে তৈয়ার করিয়াছে? আর কে-ইবা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছে? তাহা দ্যারা আমিই ঘন বাগান জন্গাইয়াছি। তোমাদ্দের এই ক্ষমতা তো ছিন না বে তোমরা উহার গাছপানা জন্মাইতে পার। বলতো দেখি, আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য আছে কি? কিছুই নঢে বৃং তাহারা পথ ইইতে বিপথথ চলিতেছে।

##  <br> 

১২. তিনিই তোমাদিগের কন্যাণে নিয্যোজিত কর্রিয়াছেন রজনী, দিবস, সूর্य এবং চন্দ্রকে আর নক্ষর্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্প্পন সপ্প্রদায়়ের জন্য রহহিয়াছে নিদর্শন।
১৩. এবং নিবিধ প্রকার বস্ঠু ও যাহা ঢোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি কর্বিয়াহেন। ইহাত্ রহিয়াছে নিদর্শন সেই সশ্প্রদায়ের জন্য যাহান্রা উপদেশ অহণ করে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ ত'আালা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার আরো নিয়ামতের কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিত্তেেন, দিন-রাত নিয়মিত্যাবে তাহাদের উপকারের জন্য গমনাগমন করে। চন্দ্র-সূর্य নিয়ীসিভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে স্থির ও চলমান নষ্ষজ্রপুঞ আসমানে আলোকজ্জ্ণ হইয়া অন্ধকারে তোমাদিগকে দিক দর্শন করিত্ছে। প্রত্যেকেই তাহার নির্দিষ্ট গতিপাথ নির্ধারিত গতিতে প্রদক্ষিপ করিতেছে। নির্ধারিত গতি হইতে কেহ-ই গতি বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করিতে পারে না সকনেই তাহার অধিনत्र ও আয়ত্ৃাধীন। বেমন ইরশাদ হইয়াছছ :


তোমাদের প্রািপালক লেই মহ সত্তা যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃধ্টি করিয়াছছন। অতঃপর তিনি মহান আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনি রাতের দ্মারা দিনকে ঢাকিয়া দেন। চন্দ্র-সূর্य ও নক্ষতপুঞ তাহার নির্দেশেরই অনুগত। ম্মরণ রাখিবে, সৃষ্টি করিবার ক্তত ও নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কেবল তাহার জনাই নির্দিষ। রাবুন आলামীন আল্লাহ বफ़ই বরকতময়। এইজন্য তিনি ইরশাদ কর্রিয়াছেন
 পারে তাহাদের জন্য আল্লাহর মহান কমতা ও তাহার সুবিশাল সাদ্রাজ্যের বহু নিদর্শন
 নিদর্শনসমূহ্রের আলোচনার পর অধঃজ্তের তাহার বিজিন্ন প্রকার বিশ্ময়ক্র সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি এই যমীনে নানা রংগের নানা আকৃতি ও প্রকৃতির নানা প্রকার জীবজ্গু খনিজ্দ্রব্য গাছপালা ও নানা প্রকার জড় পদার্থ সৃট্টি করিয়াছেন ।
 প্রতি কৃতজ্ঞত প্রকাশ করে তাহাদের জনা ইহাতে বড়ই নিদর্শন রহহিয়াছে।





>8. তিনি সযুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে ঢোমরা উহা হইতে ঢাজা মৎস্য আাহার কর্রিতে পার এবং যাহাতে উহা হইঢে আাহরণ করিতে পার রত্াাবলা যাহা তোমরা তূষণরূপে পর্রিধান কর এবং ঢোমরা দেখিতে পাও উহান্ বুক চিরিয়া নৌযান চনাচন করে এবং উহা এই জন্য বে তোমরা বেন তাহার जনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা ব্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
১৫. এবং তিনি शৃথিবীতে সদদৃঢ পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী ঢোমাদিগকে নইয়া আc্দ্দোিত না হয় এ্র্ং স্থাপন করিয়াছেন নাদ-নদী ও পথ यাহাতে তোমরা তোমাদিগের গন্তব্যস্থলে প্পীছিত্তে পার।
১৬. এবং পথ নির্ণায়ক চিহৃ সমূহ৫। আার উহার্গা নঙ্ষত্রের সাহাব্যেও পথের निर्দ্রেশ পায়।
১৭. সুতরাং यিনি সৃষ্ঠি কর্রেন তিনি কি তাহারাই মত সে সৃষ্টি করে না? তবুও কোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর্রিবে না?
১৮. তোমর্গ আল্লাহর অনুঘ্যহ বর্ণনা কর্রিনে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পার্রিবে না। আল্লাহ অবশাই কমাপরায়ণ, পর্রম দয়ালু।

তাফসীর : জাল্নাহ তা'আানা তরभমালাবিশিট্ট সমুদ্রকে মানুষ্ের সেবক করিয়া বান্দার প্রতি বিরাট ইহসান কর্রিয়াছেন, এই কথাকে তিনি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, সদ্রূপথথ গমনাগমন সহজ করিয়া দিয়াছেন তিনি সমুদ্রে মৎস্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বান্দার জন্য উহ়া হানাল করিয়া দিয়াছ্ন। জীবিত মঙ্যও হানাল করিয়াছেন এবং মৃতকেও হালাল করিয়াছেন। ইহা ছড়া তিনি অতি মূল্যবান মণিমুক্ত সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার আহরণও সহজ করিয়াছেন যাহা তাহারা গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়া তকে। সমুদ্র পথথ জাহাজ ও নৌকা উহার বুক চিরিয়া এবং বাতাসকে ফাড়িয়া চিরিয়া চনিতে তাকে। আল্লাহ তাআলা সর্ব্রথম হযরত নূহ (আ) কে নৌকা তৈয়ার কর়া এবং উহা পানিতে চানান শিক্ক দান করেন এবং পরবর্তী ঢাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে যুগুুপ ধরিয়া বংশ পরশ্পরায় নৌকা তৈত্যার করা ও পানিতে চালিত করিবার নিয়ম চলিয়া আসিত্তেে এই নৌকার মাষ্যা়্ে তাহারা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এক দেশ হইতে অন্যদেশে এক শহর হইতে অন্য শহরে যাতায়াত করে। এই কারণে ই ইরশাদ शইয়াহ তাহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিবে এবং সষ্ভবতঃ তোমরা তাঁহার নিয়ামত ও ইহসানের শোকর করিবে।

হাফি্য আবূ বক্র বায়যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ কর্রিয়াছেন, আামি আমার निখিত কপিতে এইই্রপ লিথিত পাইয়াছি মুহামদ ইবনে মুউাবীয়াহ বাগদাদী (র) ... হयরত আবূ হহায়রাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আল্নাহ ত'আলা পপ্চিম সসুদ্র ও পূর্ব সমুদ্রের সহিত কথ্া বলিয়াছেন। পশ্চিম সমুদ্রকে বলিলেন আামি তোমার উপর আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব তুমি তাহাদর সহিত কেমন ব্যবহার করিরে? পপ্চিম সমুদ্র বলিন অমি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিব। আল্নাহ বলিলেন তোমার ত্জেসাত তোমার কৃলে অবস্ছিত। আমি তাহাদিগকে অমার হাতে উ্যইয়া লইব এবং তোমাকে গহনা ও শিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি পৃর্ব সমুদ্রের সহিত কথা বলিলেন আমি তোমার মধ্যে আমার কিছ্হ বান্দাকে উঠাইব। তুমি তাহাদের সহিত কিক্পপ বাবহার করিবে? পূর্ব সমুদ্র বলিল, আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইব এবং মা ব্যেন তাহার ছোট শিভর প্রতি যত্ন নইয়া থাকে আমিও তাহাদের প্রতি তদ্রপপ যত্ন লইব। আল্gাহ অ'অালা তাহাকে ইহার বিনিময়ে গহনা ও শিকার দান করিলেন। হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়া বায়যার (র) বনেন, আদুর রহমান ইবনে আদ্দুল্নাহ (র) ব্যতিত সাহ্ল (র) হইতে আর কেহ এই বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

আর আদূর রহমান মুনকারুু হাদীস। অবশ্য সাহ্ন (র) নুমন ইবনে আবূ আইয়্যাশ (র) হইতে তিনি আব্দুন্নাহ ইবনে আমর (র) হইতে মఆকৃফ্্রপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্ধাহ ত'আলা যমীন এবং যমনীকে সুদৃঢ় ও মযবুত করিবার উদ্দেশ্যে বে পাহাড়-পবর্ত সৃষ্টি কর্রিয়াছেন উহার আলোচনা করিয়াছেন। পাহাড়-পবর্ত সৃট্ না করিলে যমীন প্রকশ্পিত হইত এবং উহার উপর বসবাসকারী প্রাণীর পক্ষে বসবাস করা মোটেই আরাম দায়ক হইত না। আল্লাহ ত‘আনা ইর্রশাদ করিয়াছেন
 (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যথন যমীন সৃষ্টি করা হইল, তখন উহা কাঁপিতে লাগিন ফিরিশিতাগণ বলিলেন, ইशার উপর কেহই বসবাস করিতে পারিবে না। সকার বেলা তাহারা দেথিতে পাইন বে উহার উপর পাহাড় সৃৃ্টি করা হইয়াছে।

সায়ীদ (爪) .... काয়েস ইবন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ ত'অানা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন উহা কাঁপিতে লাগিল তখন ফিন্রিশ্তাগণ বলিলেন ইহার উপর কোন ব্যক্তি বসবাস করিতে পারিবে না। সকালে দেখা গেল বে উহার উপর সুউচ্চ পাহাড় প্রোথিত রহিয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন মুসাল্লাহ (র) .... হযরত আनী ইবন আবূ তালিব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আল্নাহ ত'অালা यমীন সৃi্টি করিলেন তখন সে প্রকপ্পিত হইল এবং বলিল, দে আল্লাহ! আপনি আমার উপর আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিবেবে যাহানাা আমার উপর বাস কর্রিয়া ওনাহ করিবে, এবং অশ্লিল কাজ করিবে। তখন আল্লাহ ত'জালা তাহার মধ্যে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহহ গাড়িয়া দিলেন উহার কিছू তো তোমরা দেখিতে পাও আর কিছু এমনও আছে याহ তোমরা দেথিতে পাও না । অতঃপর উহা স্থির হইয়া Cেল। । "乡ُ ব্যসমহাপনার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবাহিত করিয়াছেন। বন-জংগল মরুভূমি ও‘পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া সেই শহর পর্যন্ত পৌৗছইয়া যায় તে শহরের সেবা করিবার জন্য ইহাকে আল্লাহ ত'আলা নিয়োজিত করিয়াছেন। এই নদী-নালা যমীনের চতুর্দিকে ডানে বাম্ম উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিলে ছড়াইয়া পড়ে। কোনটি বড় কোনটি ছোট আবার কোনটি সদা-সর্বদা প্রবাহিত হয় কোনটি বিশেষ সময় প্রবাহিত হইয়া পুনরায় উহা ӊক হইয়া পড়ে। কোনটির প্রবাহ দ্রুত আবার কোনটি প্রবাহ মহ্তর। অর্থাৎ यে নদী যাহার জন্য আল্লাহ ত'আनা ভেমন निর্ধারণ করিয়াছে তেমনিভাবে উহা

প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সব কিছু সেই মহান সত্তার অনুপ্রহ। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই আার তিনি ব্যতিত আর কে小 প্রতিপালকও নাই। বেমন আল্ধাহ ত‘‘আলা এই পৃথিবীঢে নদীনালা সৃষ্টি কর্রিয়াছেন অনুর্রপভাবে অনুগ্যহ করিয়া রাস্তাসমূহ সৃষ্টি কর্রিয়াছেন যাহার মাধ্যমে এক শহর হইতে অন্য শহরে পৌছাইবার ব্যবश্থ রহিয়াহে। পাহাড়ের মষ্য দিয়া তিনি এই পথের ব্যবস্থা করিয়াহেন ইরশাদ হইয়া وَجْعَلْ فِيْهَا فِجَاجُـا سُبُلُ পাহাড়-পর্বত ছোট টিলা এবং আরো অনেক আলামত তিনি নির্ধারণ কর্রিয়াছেন যাহার মাধ্যমে স্থল পথ্থে ও!সয়্র পথের মুসাফিন্ররা পথ হারাইয়া গেলে এই সবের মাধ্যমে তাহারা দিক নির্ণয় করে।
 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই ঢাফসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন
 এই সকল নিয়ামতসমূহ উब্gেখ কর্রিয়া বলেন, যিনি এই সকল निয়ামত দান কর্রিয়াছেন কেবল তিনিই ইবাদতের ব্যাগ্য বে সকন মূর্তীসমূহের পৃজা করা হয় তাহারা ঢো কিছুই সৃট্টি করিতে সক্ষম নহহ। এই কারণে তিনি বনেন位 না जাহারা কি সমান হইতে পারে? কিছুতেই নহে অবশশচ্ষ আাল্লাহ ত'আানা তাহার

 উহ্রার সংখ্যা এতই অধিক বে তোমাদের পক্ষ উহা গণনা করাাও সষ্বব নহে অার যদি তিনি উহার শোকর করিবার হকুম করিতেন তবে তোমরা অক্ষম হইতে যদি সেই নিয়ামতসমূমের বিনিময় তলব করিতেন তবে তাহাও তোমাদের পক্সে অসষ্বব হইত। यদি তিনি তোমাদিগকে শাষ্তি দান করেনে তবে এই শাশ্তি দানে তিনি যুলুম করিবেন না। কিত্ুু তিনি বড়ই ক্ষমাশীল তিনি বহ্ তনাহ ক্ষমা করিয়াছেন। তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাপ কর্রিয়া দেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, তোমর্গা আল্লাহর শোকর করিতে বে র্রুটি করিয়া থাক আল্লাহ উহা क্মা করিয়া দেন। यদি তোমরা তাহার প্রতি নিবিষ্ঠ इও এবং তাহার সব্ব্র্ধিत অনুসরণ কর এবং তোমাদের প্রতি তিনি বড় মেহেরবানও বটে অতএব তোমাদের তওবা কর্নিবার পর তিনি শাস্তি দিবেন না।

#  

১৯. ঢোমর্রা যাহা কিছুই গোপন রাথ এবং যাহা কিছ্ম প্রকাশ কর আল্লাহ তাহা জানেন।
২০. তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপর যাহাদিগকে আহান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি কর্রে না। ঢাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।
३. তাহারা নিষ্রাণ নির্জীব এবং পুনর্থणান কবে হইবে সে বিষয়ে তাহাদিগের কোন ঢেতনা নাই।

তাফসীর ঃ উপর্রোত্ত আয়াতসমূহের্র মাধ্যম্ আাল্gাহ ত'আলা মানব জাত্কিকে জানাইতেছেন তিনি বেমন প্রকাশ্য বস্তুকে জানেন অনুর্রপভাবে গোপন বস্ভুসমূহকেও জানেন। এবং কিয়ামত দিবসে তিনি প্রত্যেককে তাহার আমন অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। ভাল কাজ হইলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ কাজ হইলে মন্দ বিনিময়। অতঃপর তিনি বলেন বে সকল মূর্তীসমূহকে তাহারা পূজা করে তাহারা কোন বভ্যুই সৃট্টি করিতে পারে না। বরং তাহাদিগকে অন্য কেহ তৈয়ার করিয়াছে। যেমন ইর্রশাদ হইয়াছে
 यাহা তোমরা নিজেরা বানাইয়াছ অথচ আল্ধাহ-ই তোমাদের এবং কর্যাবলীর সৃষ্ধিকর্ত।
 অতএব না উহারা কিছू দেशিতে পারে না ऊনিতে পারে না কিছू বুঝিতে সক্ষম।
 সংখটিত হইবে जতএব এমন বস্থ্র হইতে কোন উপকার কিংবা বিনিময়ের আশা করা यাইতে পাঁরা যায় কিভাবে? ইহার আশা তো কেবল এমন সত্তা হইতে করা যাইতে পারে যিনি মহা জ্ঞানী ও সকলের সৃষ্টিকর্ত।

ইব্ন কাছীর—ว২ (৬ষ্ঠ)

#     

২২. এক ইলাহ, তিনিই তোমাদিণগর ইলাহ! সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিশ্ষাস করে না তাহাদিগের অন্তর সত্য বিমুথ এবং ঢাহারা অহংকারী।
২৩. ইহা নিঃসন্দেহ বে আল্লাহ জানেন যাহা উহারা গোপন করে। তিনিই जহংকারীকে পছন্দ করেন না।

তাফ্সীর ঃ জাল্লাহ•ত'অালা ইরশাদ কর্রেন তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি বে-নিয়ায। আর কাফিরদের অন্তরসমৃহ ইহা



 যथন এক মাত্র আল্লাহর আলোচনা কর়া হয় তথন যাহারা পরকালের প্রি বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সককুচিত হইয়া পড়ে আর আল্ণাহ ব্যতিত অন্য দেব-দেবতার আলোচ্না করা হয় তথন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ন হয়। قولب "نُ
 যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিন্রত থাকে সত্বর जাহারা লাঞ্ছিত

 কিছू প্রকাশ করে সব কিছুই আল্লাহ জানেন। অর্থা তাহাদের সমশ্ঠ কর্মকান্ডের পূর্ণ
 অহঃকারীদিগকে ভালবাসেন না।

## 


२8. যখन ঢাহাদিগকে বনা হয় তোমাদিগের প্রতিপানক কী অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন? তখন তাহারা বলে, পৃর্ববর্তীদিগের্রে উপথা।
২৫. ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন কর্রিবে উহাদিগের পাপভার পৃর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাহাদিগের ও যাহাদিগকক উহারা অজ্ঞতা হেতু বিল্রান্ত কর্রিয়াছে। দেখ, উহার্যা যাহা বহন করিবে ঢাহা কত নিকৃষ।

তাফসীর ः আাল্লাহ ত'জালা ইর্রশাদ করেন, যখন এই কাফিরদিগকে জিঞ্ঞাসা
 তাহারা প্রকৃত উত্তর না দিয়া এই কथা বनে কিছ্ঘ কাহিনী। অর্থাৎ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। এই যাহা কিছু আমাদের নিকট পড়িয়া ๒নান হয় ইহা পৃর্ববর্তীদ̆র গ্থ্থ হইতে লওয়া কিচ্মা কাহিনী ব্যত্তিত

 কিছ্রু নহহ, যাহi সে লিখিয়া লইয়াছে। অার উহাই সকালে বিকালে বারংবার পঠিত হইয়া থাকে (ফুরক্ৃান-৫)।

অর্থাৎ তাহারা নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ করে এবং পরশ্পর বির্রেী কথা বলে এবং এই পরশ্পর বির্রোধী কথ্া বলাই তাহাদর সকল কথা বাতিন হওয়ার প্রমাণ। বেমন
 দেখুন তে, তাহারা আপনার জন্য কিক্রপ উদাহরণ পেশ করিয়াছে অতএব তাহারা ওমরাহ হইয়াছে এবং সত্তের পথ অনুসরণ করিতে সক্ষ্ম হয় না। কারণ যে ব্যক্তিই হক ও সত্য হইঢে বিম্যুত হয় সে কোন কথা বলিলে ভুল করে। তাহারা রাসূনুন্মাহ (সা) কে যাদুকর জ্যোতিষী পাগল বিভিন্ন প্রকার থিতাব দান করিত। অবশেষে তাহাদের বৃদ্ধ ওরু অनীদ ইবনে মুগীরাহ স্থির করিলে বে রাসূলুল্মাহ (সা)-কে


 কেমন মন্তব্য স্থির করিল অনন্তর সে ধ্রংস হইক, সে কেমন মন্ত্য স্থির করিল। অতঃপর দৃষ্টি করিল অতঃপর সে মুখ বিকৃত করিল, আর্রা অধিক বিকৃত করিল। তৎপর সে মুখ ফিরাইন এবং গর্ব করিল তখন সে বনিল ইহা নকল করা যাদ (মুদ্দাসিসির-১৮-২৪)।" রাসূনूন্ণাহ (সা) সশ্পর্কে তাহারা ‘यাদুকর’ এর খিতাব দান কর্যিয়াই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিল। আল্লাহ তহাদের অঙ্ভ করুন। আল্লাহ ত'আলা

 ইহাই তাহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছি যেন কিয়ামত !িববসে তাহারা স্বীয় অনাহর বোঝা এবং সেই সকল লোকদ্দের বোঝাও বহন করিতে বাধ্য হয়। जর্শাৎ তাহাদের নিজ্জেদের ওমরাহীর ওনাহ এবং অপরকে ওমরাহ করিবার ওুাহ উভয় ও্তনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। ভেমন হাদীসে বর্ণিত :


বে ব্যক্তি হেদায়াতের প্রতি আহ্বান করে সে সেই সমস্ত লোকের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হয় বে তাহারা অনুসরণ করিল অবশ্য ইহা তাহাদের সওয়াব হইতে কিছু কম করে না। পক্ষান্তরে বে ব্যক্তি ওুমরাহীর প্রতি আহ্নান করে সে সেই সকল লোক্কে ও্তনাহর অধিকারী হয় যাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া ওমরাহীতে লিপ্ড হইয়াছে এবং তাহাদের অনাহ হইতে কিছুই কম করা হয় না। আল্মাহ ত'অালা ইর্রশাদ করেন
 つָּ সহিত উহাদের ঔনাহর বোঝা যাহাদিগকে তাহারা ওমরাহ করিয়াছে বহন করিতে বাধ্য হইবে এবং তহারা বে মিথ্যা গড়িয়াছে কিয়ামত দিবসে অবশাই উহা সশ্শর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আল্লামা আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে এইর্রপ তাফ্সীর বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হযরতত মুজাহিদ (র) বলেন, কাফির সর্দাররা ঢাহাদের নিজ্েদের ওনাহর বোঝা এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ কর্রিয়াছিল তাহাদের ওনাহর বোঝা বহন করিবে। তাই বনিয়া এই অনুসরণকারীীদের শাז্তি একইুও হানকা করা হইবে না।

 السُؤَعَ
২৬. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রনন্ত কর্নিয়াছিন আল্লাহ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আাঘাত করিয়াছিলেন ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধসিয়া পড়িন এবং উহাদিগের প্রতি শাঙ্ফি জাসিন এমন দিক ইইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।
২৭. भর্রে কিয়ামতের দিন তিনি উহাদিগকে লাঙ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন কোথায় जামার সেই সমষ্ভ শরীক यাহাদি্গের সম্বন্ধে তোমরা বিত্ডা কর্রিতে? याহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিন তাহারা রনিবে। আজ নাঞ্না ও অমগ্ল কাফির্রদিগের।

তাফ্সীর : आওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি
 নমরূদ বে বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিন। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন মুজাহিদ (র) হইতেও অনুক্রপ ব্যাখ্যা বর্ণিত। आাদুর রায়यাক (র) মা’মার (র) হইতে তিনি যায়দ ইবনে আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, দूনিয়ার সর্বথ্রথম অহংকারী হইন নমরূদ, তাহাকে ধ্ধংস করিবার জন্য আল্লাহ ত'অানা একটি মশা পাঠাইয়াছিলেন, মশাটি তাহার নাকের মধ্যে প্রবেশ কর্যিয়া চারশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহার মস্তিক্কে আঘাত করিতেছিন। হাতুড়ী দ্বারা তাহার মাথয় আघাত করা হইত (ইহাতেই সে কিছ্ম আরাম অনুভব করিত) তাহার পক্কে সর্বাধিক বেশী অনুপ্রহীী ব্যক্তি ছিল সে, यে তাহার মাথা দুই হাত দ্বারা সজ্োরে হাহুড়ী মারিত। চারশত বৎসরকান সে রাজত্ব করিয়াছিন এবং চারশত বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন অতঃপর মৃত্যু ঘটিন। এই নমর্রদই আসমানে পৌছইইয়া আল্মাহর সহিচ যুদ্ধ করিবার জন্য বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিন। আল্লাহ ত‘অালা এই বালাখানা বিধ্ধস্ত করিবার কথাই অত্র आয়াতে উল্লেখ করিয়াহেন जাহাদের নির্মিত গৃহকে বিধ্ধস্ত কর্রিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, যে ষড়यন্ত্রকারী সম্পর্কে অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই হইল বুখত নাছার সূরা ইবরাহীমের
 তাফসীরকার বলেন, কাফির ও মুশরিক যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আল্লাহ তাহাদেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন
 शীলা তদবীর করিয়াছে এবং সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে শিরকের
呂 বরং তোমাদের দিবা রাত্রের ষড়यন্ত্র যখন তোমরা আমাদিগকে আল্লাহর সহিত কুফর করিতে এবং তাহার জন্য
 তা‘আলা তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের নির্মিত ঘরকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন।
 প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহা নির্বাপিত করিয়াছেন।
 স্থান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে তাহারা কিছু বুঝিতেই পারে নাই। এবং তাহাদের অন্তরে এমন ভীতি নিক্ষেপ করিয়াছেন যে তাহারা নিজ হাতেই তাহাদের গৃহ ধ্ণংস করিয়াছে এবং মু‘মিনের হাতেও তাহাদের নির্মিত গৃহ ধ্ণংস হইয়াছে। অতএব হে জ্ঞানী লোকেরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

 তাহাদের গৃহসমূহ সমূল্লে ধ্বংস করিয়াছেন অতঃপর উপর হইতে তাহাদের উপর ছাদ ধসিয়া পড়িয়াছে এবং অজ্ঞাত স্থান হইতে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার পর কিয়ামতে তিনি প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তাহাদের অন্তরের সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইরশাদ ইইয়াছে গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া ইইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক গাদ্দারের জন্য তাহার গাদ্দারীর অনুপাতে একটি করিয়া ঝাড্ডা রাখা হইবে। অতঃপর বলা হইবে অমুকের পুত্র অমুকের ঝান্ডা। অনুর্রপভাবে ঐ সকল

লোকদিগকেও হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করা হইবে। এবং তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ করা হইবে। এবং তখন আল্লাহ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিবেন重 । আমার সেই শরীকরা কোথায়? याহাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই ঝগড়া করিতে? তাহারা এখন তোমাদের সাহায্যের জন্য आগাইয়া আসে না কেন? ?
 ", তাহাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন তাহারা নীরব হইয়া পড়িবে এবং আর কোন প্রকার কোন ওयর পেশ করিতে পারিবে না। দুনিয়ায় যাহাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং ইহকালে ও পররকালে यাহারা প্রকৃত সম্মানিত এবং উভয়কালে যাহারা সত্যের সন্ধান দানকারী তাহারা বলিবে
 বেষ্টন করিবে যাহারা এমন বস্তুকে আল্লাহর সহিত শরীক করিত যাহারা না তো কোন উপকার করিতে পারিত আর না কোন কতি করিবার ক্ষমতা রাখিত।
 0 الْ
২৮ যাহাদিগের মৃত্যু ফিরিশতাগণ কর্তৃক রূহ বাহির করা হইয়াছে নিজদিগের প্রতি যুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আञ্মসমর্পণ করিয়া বলিবে, আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না হাঁ, তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অনহিত।
২৯. সুতরাং তোমরা দ্বারঔুনি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর সেথায় স্থায়ী হইবার জন্য। দেখ অহৃকারীদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত়া‘আলা সেই সক্ল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা তাহাদের মৃত্যুকালে ও তাহাদের রূহ বাহির করিবার জন্য ফিরিশ্তাগণের আগমনকালে কুফরের অবস্থায়-ই বিদ্যমান ছিল। এই সময় তাহারা আল্লাহ আদেশ সঠিকভাবে শ্রবণ করিবার এবং উহা পালন করিবার স্বীকারোক্তি করে এবং স্বীয় কর্মকান্ড গোপন করিবার


বেমন তাহারা কিয়ামতের দিনও বলিবে মুশরিक ছिलाय ना। । 1 जাল্লাহ তাহাদের সকলকে কব্বর হইতে উঠইইয়া হাশরের ম্য়দানে একত্রিত করিবেন সেদিনও তাহারা তদ্রপ কসম খাইবে ভেমন দুনিয়ায় তোমাদের নিকট কসম খাইয়া বनिত। আল্নাহ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা কর্রিয়া বলিবেনে"
 নিर্চয়-ই আন্নাহ ত‘‘অানা তোমাদের যাবতীয় কর্মকাড সস্পর্কে থুব ভালই জানেন অতএব তোমরা দোयখের দ্রারসমূহে প্রবেশ কর বেখানে তোমরা চিরকান অবস্থান করিবে। বন্ততঃ অহংককরীদদর বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট। অর্থাৎ যাহারা আল্নাহর আয়াতসমূহ হইতে অহংকার করিয়া বিমুখ হইইয়াছে এবং তাহারা রাসূণগণণর অনুসরণ করা হইঢে বিরত রহিয়াছে ঢাহাদের ঠিকানা ও বাসস্থান বড়ই নিকৃষট হইবে। মুত্যুর পর হইতে ঢাহাদের র্রহ জাহন্নার্য প্রবেশ করে এবং কবর্রে মধ্ধ্য তাহাদের শরীরে জাহান্নামের কঠিন উত্তাপ ভোগ করিতে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন



 আাণ্েনে উপর তাহাদিগকে সকানে সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আার ‘েদিন কিয়ামত ইইবে সেদিন বলা হইবে, ঢু ফিলাউনেন বংশ তোমরা কঠিন শাত্তিতে প্রবেশ কর।

##   

## 

 (rr)

৩০. এবং याহার্যা মুত্তাকী ছিল ঢাহাদিগকে বলা হইবে ঢোমাদিগের


সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে এই দুনিয়ার মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদিগের আবাসস্থল কত উত্তম।
৩). উহ্হা স্থায়ী জান্মাত যাহাতে তাহার্রা প্রবেশ করিবে। উহ্হার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা यাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদিগের জন্য তাহাই থাকিবে। এই ভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদিগকে।
৩২. ফিরিশ্তাগণ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশতাগণ বলিবে তোমাদিগের প্রতি শান্তি, তোমরা যাহা করিতে তাহার ফল জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফ্সীর : আল্মাহ তাআলা পূর্বে কাফের ও দুর্ভাগাদের আলোচনা করিবার পর ঈমানদার ভাগ্যবানদের আলোচনা করিয়াছেন। কাফিরদিগকে যদি প্রশ্ন করা হৃয়
 উত্তর না দিয়ে বলে, আল্ণাহতো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই বরং যাহাকে কুরআন বলা হয় ইহা পূর্ববর্তী লোকদের মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনী। আর মু‘মিনগণকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলেন আল্লাহ তা‘আলা উত্তম বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মুমিনদের জন্য কল্যাণকর। যাহারা উহার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ। অতঃপর আল্নাহ ঢাঁহার সৎ ও নেককার বান্দাগণের জন্য যাহা ওয়াদা
 নেক আমল করে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেই কল্যাণ রহিয়াছে। যের্ম ’ইরশাদ হইয়াছে,


যে মু‘মিন নর-নারী সৎকাজ করিবে আমি তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব এবং তাহারা বে সৎ কাজ করিবে উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সৎ কাজ করিবে আল্লাহ তা‘আলা তাহার সহিত দুনিয়া ও আখিরাতে সদ্ব্যবহার করিবেন । কিন্তু পারনৌকিক জীবন পার্থিব জীবন অপেক্ষা উত্তম এবং পারলৌকিক বিনিময় পার্থিব বিনিময় অপেক্ষা উত্তম ও অধিক হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ${ }^{\prime}$ তোমাদের জন্য অকল্যাণ হউক। আল্লাহর বিনিময় অর্ধিক উত্তম আরো ইরশাদ ইইয়াছে
 ইব্ন কাছীর—৬৩ (৬ষ্ঠ)

উত্তম । কে आল্লাহ ত'जाना সম্ধোধन कরিয়া বनেन পরকান ইহকান হইতে আপনার পক্巾 উত্তম। অতঃপ্র আল্লাহ ইরশশাদ করেন '
场




 চোখে যাহা শোতন লাগিবে সবকিছুই বিদ্যমান থাকিবে। অার তোমরা তথায় চিরদিন অবস্গান করিবে। হাদীস শরীকে বর্ণিত, বেহেশত্বাসীদের একটি দলের উপর দিয়ে এক খভ মেঘ অত্ক্রি করিবে তখন তাহারা পানীয় পানের জন্য বসিয়া থাকিবে, তখন তাহাদের মধ্য হইতে বে যাহা কিছूর ইচ্ম করিবে উক্ত মেঘ বর্ষণ করিবে। এমন কি তাহাদের কেহ বনিবে আমাদের জন্য সুদরী র্রপসী সমবয়ষ্কা রমণী বর্ষণ কর তথন তाহाই হইবে। মুতাকীগণকে বিনিময় দান করেন। অ'থ্থাৎ বে 'কেহ আাল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে তাহাকে ভয় করিবে এবং উত্তম আমল করিবে তাহাকে আল্লাহ এমনি উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

जতঃপর আল্লাহ ত‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন মু‘মিন মুত্তাকীগণর যখন মৃত্যু ইইবে তখন তাহারা শিরক ও অন্যায় অপকর্ম হইতে পাক পবিত্র হইবে এবং ফিরিশিশ্তাগণ তাহাদের প্রতি সাनাম করিবে এবং বেহেশত্র সুসংবাদ দান করিবে।



 আল্লাহ অতঃপ্রর তাহারা ইহার উপর দৃঢ় থাকে তাহাদের উপর ফিরিশৃত্তগণ অবতীণ্ণ হয় এবং তাহাদিগকে বলে, ঢোমরা ভীত হইও না, চিন্তিতও হইও না এবং ব্বে বেহেশত্র তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে উহার সুসংবাদ গ্রহণ কর। পার্থিব জীবনে ও পারনৌকিক জীবনে আমরাই তোমাদের তন্ত্বাবধায়। এবং ইহার মধ্যে

তোমাদের মন যাহা চাহিবে পাইবে এবং যাহাই তোমরা প্রার্থনা করিবে উহা মিলিবে। ইহা পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় আল্লাহর পক্ষ হইতে আতিথেয়তা। প্রকাশ থাকে যে আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে মু‘মিন ও কাফিরের র্হ কিভাবে বাহির করা হইবে সে সম্পর্কে






৩৩. তাহারা শ্ু প্রতীক্ষা করে উহাদিগের নিকট ফিরিশতা আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের। উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এই রূপই করিত। আল্লাহ উহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিত.।
৩8. সুতরাং উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাই यাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্রপপ করিত।

তাফসীর : বাতিলের উপর মুশরিকদের দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন, তাহারা তো কেবল র্দহ কবয করিবার
 প্রতিপালকের হকুমের অর্থাৎ কিয়ামত দিবস আগমনের এবং উহার ভয়ানক অবস্থার অপেক্ষা করিতেছে। মুশরিকরাও তাহাদের শিরকে দীর্ঘকাল লিপ্ত রহিয়াছিল। অবশেশে আল্লাহর প্রেরিত কঠिন শাস্তি ভোগ তাহাদের করিতে হইয়াছিল। তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। কারণ আল্লাহ তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া কিতাব অবতীর্ণ করিয়া যাবতীয় দলীল প্রমাণ কায়েম করিয়াছেন। অতএব শিরক হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের পক্কে কোন ওজর করিবার অবকাশ নাই।

信 आন্তিত সত্যকে অস্বীকার কর্রিয়া নিজেরাই নিজ্জেদের উপর যুলুম কর্যিয়াছে। আর এই কারণেই তাহাদদর উপর আযাব অবতী হইইয়াছে।

 তখ্গ তাহারা উহা দ্বারা রাসূনগণণর সহিত বে বিদ্রপ করিত সেই বিদ্রপপৃত শাস্তি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়াহে। এই কারণণ কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হয়, ইহা দোয:খর সেই আধ্ন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতত।
 نَّحْ





## 

৩৫. মুশরিকর্রা বनिবে, আল্লাহ ইচ্মা কর্রিলে আমাদিগের পিতৃপুর্থণেরো ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুহ ইবাদত কর্রিতাম না এক ঢাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত आমরা কোন কিছू নিযিদ্ধ করিতাম না। উহাদিগের পৃর্ববর্তীরা এইর্পই করিত। রাসূলদিগের কর্ত্য তো কেবল সুশ্প্ট বাণী প্রচার করা।
৩৬. जাল্লাহর ইবাদত করিবার ও ঢাত্তকে বর্জন কর্রিবার্র নির্দেশ দিবার্ন জন্য小মি ঢো প্রে্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ সৎপাথ পরিচালিত কর্রেন এবং উহাদিগের কতকের উপর পथ জ্রান্তি সাব্যস্ত ইইয়াছিন সুত্রাং পৃথিবীত্ পর্রিজমণ কর এবং দেখ যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছু তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছছ?
৩৭. पूমি উহাদিগের পথ প্রদর্শন করিতে আা্রহী হইনেও আাল্লাহ যাহাকে বিল্রান্ত করিয়াছছন, তাহাকে তিনি সৎপথে পর্রিচালিত কর্রিবেন না এবং উহাদিথের কোন সাহাय্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াত্ অাল্ধাহ ত'‘ালা ইররশাদ করেন, মুশরিকরা তাহাদের শিরকের দ্বারা ও তাকদীর দ্মারা দनীল পেশ করিবার মাধ্যমে ওজর পেশ

 আল্মাহ ভিন্ন অন্য काহারও ইবাদত করিতাম না आর আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কাহারও ইবাদত করিত না এবং তাহার আদেশ ব্যতিত আমরা কোন জিনিসকে হারামও করিতাম না। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের পক্ষ ইইতে বে সমস্ত পশ্ট হারাম করিত যেমন (১) বাহীরাহ, বে পশ্তর দুধ পান করিয়া মূর্তির নামে নিবেদিত হইত। (২) সায়েবাহ বে পঙ্কে কাজ্র না লাগাইয়া মূর্তির নামে ছাড়া হইত ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা বে কর্মকাড করি উशা यদি অপরাষজনক ইইত তবে আমাদিগকে শাत্তি দান কর্রিয়া উহা হইতে বিরত রাখিত্ন। এবং উহা করিবার শক্তিও তিনি দান কর্রিত্ন না কিল্ুু তিনি ঢাহ যখন করেন না তখন বুঝা গেল বে আমাদের কার্यকনাপ অন্যায় নহে। আল্লাহ তाহाদ্দর প্রতিনিদ করিয়া বनেন ब উপর তো কেবল সত্যকে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্দ। অর্থাৎ তোমরা যাহা বनিত্তে যে আল্মাহ ত'আলা আমাদের কার্यকনাপকে অপছ্দ্দ করেন না ইহা সত্য নহে। বরং তিনি তোমাদের কর্মকলাপকে কঠোরতাবে নিষেধ করিয়াছ্ৰন তবে এই কাজ তিনি সরাসরি করেন না। করেন রাসূলের মাধ্যহে। জার প্রতি যুগে এবং প্রতি গোত্র ও সস্প্পদায়ের নিকট রাসৃল প্রেরণ করিয়াছছন। এবং তহারা তাহাদিগকে এই কथা স্পষ্টভাবেই বুবাইয়াছেন বে, কেবলমাত্র আল্নাহর ইবাদত করিবে এবং আল্মাহ ভিন্ন অন্য সকলের
 আল্মাহর ইবাদত কর এবং শয়তান ও ঢাওতের ইবাদত বর্জন কর।

আদম সন্তানের মধ্যে শিরকের প্রচনন হইবার পর হইতে আল্লাহ ত'জালা এই নির্দেশসহ নবী রাসূল প্রের কর্রিয়া আসিতেছেন। শিরকের প্রচলের পর সর্ব প্রথ্ম নবী ছিলেন হয়রত নূহ (আ) এবং সর্বশলষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সারা বিশ্বের জন্য এবং জ্বিন ও মানবজাতি সকলের জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইইয়াছিলেন। বেমন



এই ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে আমি ব্যতিত আর কোন মা’বুদ নাই। অতএব কেবল

 আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, রহমান ভিন্ন কোন ইলাহ কি আমি নির্ধারণ করিয়াছি যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত?

 প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগ্ততকে বর্জন কর।" ইহার পর মুশরিকদের জন্য ইহার অবকাশ থাকিল কোথায় যে তাহারা এই কথা বলে
心্ন্ন অন্য্য কোন মা’বুদের আমরা ইবাদত করিতাম না। তা শিরক করা আল্লাহ চাহেন কি চাহেন না উহা জানিবার উপায় শরীয়ত। আর শরীয়তে শিরকের কোন অবকাশ নাই। কারণ রাসূলগণণের মুখে আল্লাহ তা‘আলা উহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তাহাদিগকে শিরক করিতে দেওয়া ও শিরক করিবার শক্তি দান করা. ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ করা যায় না বে তিনি শিরক করায় সন্ত্ৰু। আল্লাহ তা‘আলা তো দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ শয়তান ও কাফির তাহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ তাহার বান্দারা কুফর করুক ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাহার এই সৃষ্টি করায় বহু নিঔুড় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আম্বিয়া ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাহাদিগকে কুফর ও শিরকের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবার পর তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করিবার মাধ্যমেও শিরক ও কুফর হইতে সতর্ক করিয়াছেন।

 কেহ তো এ্রন যে যাহাকে তিনি. হেদায়াত দান করিয়াছেন আর কিছু এমনও রহিয়াছে যাহাদের উপর গুমরাহী সাব্যস্ত হইয়া আছে। অতএব তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর এবং অস্বীকারকারীদের পরিণতি কি হইয়াছে উহা দেখ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে য্রমণ করিয়া মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ
 আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং এই যুগের কাফিরদের জন্য

তাহাদের মধ্যে উপদদশ রহিয়াছেন। তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যা প্রত্তিপন্ন ও অস্বীকার করিয়াছ্িি অতএব তাহাদের নেই অস্বীকৃতির পরিণতি কতই না ভয়ানক ইইয়াছিন।

অতঃপর আল্নাহ ত‘আনা রাসূনুল্ধাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি তাহাদের ঈমান ও হেদায়াত গ্রহণের জন্য যতই লোভ ও আকাজ্কে করুন না কেন তাদের পক্কে ইহা উপকারী হইবে না। কারণ আল্মাহ তাহাদ্রর জন্য তুরাহী নির্ধারিত
算 यাহাকে আল্নাহই ফিতনা ও কুফ্রে নিক্ষেপ করিতে চাহেন আপনি তাহার बকেনই টপকার करिত পারিবেন ना
 তবে আমার নসীহত ও रोতকক্জ্ন তোমাদের কোন উপকার করিতে পার্রিবে না।
 आকাজ্কা করেন তবে উহা উপকারী হইবে না। কারণ, আল্नাহ ত‘আলা যাহাকে

 হ্দোয়াত করিতে পারে না। তিনি তাহাদের অহংকারের মধ্যে তাহাদিগকে অস্থির

 প্রতিপানকের বাণী সাব্যস্ হইয়াছে যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন আসুক না কেন তাহারা ঈমান আসিবে না। যাবৎ না তাহারা আयাব দেথিয়া লইৰবে। ব山l। আল্লাহর শান-ই ইইন এই বে তিনি যাহা চাহেন অস্তিত্ লাভ করে আর যাহা চাহেন না উহা অস্তিড্ লাভ করিতে পারে না। এই কারণে তিনি বলিয়াছেন
 जর্থাৎ কেহ-ই তাহাকে হ্দোয়াত দান করিতে পারে না। তাহাদের কোন সাহাযযকারীও ইইবে না যাহারা তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে भाরে একচ্ছ্র অধিকার কেবল াঁাহারই- আল্লাহ বরকত্ময় তিনি সারা জগতের প্রতিপানক।

#   



#  

৩b. উহার্যা দৃত্তার সহিত আল্লাহর শপथ করিয়া বলে, যাহার মৃত্য হয় আল্লাহ ঢাহাকে পুনর্জীবিত কর্রিবেন না কেন নহহ, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পৃর্ণ কর্রিবেনই। কিন্মু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগণত নহে।
৩৯. তিনি भুনক্পথিত কর্রিবেন, বে বিষয়্যে মতানৈক্য ছিন তাহা উহাদিগকে শ্পেডাবে দেখাইবার জন্য এবং यাহাতে কাফির্ররা জানিতে পার্রে বে উহার্াাই হিন মিথ্যাবাদী।
80. आামি কোন ইচ্ম কর্রিলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবন এই শে জামি বनि ‘হও’ ফলে উহা হইয়া যায়।

তাফ্সীর ঃ উপর্রোক্ত আয়াত্রে মাধ্যমে আাল্লাহ ত'অালা মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন বে কাহার্ো মৃত্যুর পরে পুনরায় তহাকে জীবিত কর্া হইবে না। এই মন্ত্য ঢাহারা বড় কঠিন শপথ কর্রিয়া করিত। দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়াকে তাহারা অসভন মনে কর্রিত। সকল রাসূলগণ দ্বিতীয়বার মৃত্যর সংধবাদ প্রদান করিয়াছেন কিস্ুু তাহাদিগকক ঢাহাদ্木া মিঁথ্যা প্রতিপন্ন করিত। অতএব আল্লাহ ত'আনা তাহাদের
 কর্রা হইবে।
 ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা রাসূলগণণর বির্রোধিতা করে এবং কুফ্রে নিষ হয়। অতঃপর আল্নাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরায় জীবিত করিবার রহস্য ও
 डবে প্রকাশ করিতে পারেন कরিত্Vে।

এবং যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কর্মফল দান কর্রিতে পারেন এবং যাহারা সৎকাজ করিয়াছে ঢাহাদিগকেও উও্জ বিনিময় দান কरिতে পाরেन কর্রিয়াছে তাহারা ব্যে জানিতে পারে યে তাহাদিকে পুনর্জীবিত কর্রিবার ব্যাপার শপথ করায় তাহারা মিথ্যাবাদী ছিন। এই কারণণ কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম্মে আগ্নির দিকক তাহাদিগকে আাহান করা হইবে এবং যবানীয়া ফিন্রিশ্ত তাহাদিগকে বলিবেন

 অক্ক? ইহার মধ্যে তোমরা প্রবেশ কর। এখন তোমরা চাহে 乙थ্র্য ধারণ কর কিংবা অধৈধú হইয়া পড় সবই সমান। তোমরা বে কার্যকনাপ করিতে উহার বিনিময় তোমাদের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ ত'অালা जাহার অসীম ক্ষমতার উন্নেখ কর্রিয়াছেন এবং তিনি যখন যাহা ইচ্ম সম্থন্ন করিতে পারেন आসমান ও যমীনে কেইই তাঁহার ইচ্ঘকে বাধা দিতে সক্ষম নহহ। যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ঘ করেন তখন তিনি কেবল ‘ইইয়া যাও’ বলেন অমনি হইয়া যায়। কিয়ামতও উহার অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি কিয়ামত সংঘটিত হইবার ইচ্ছ করিবেন ঢখন তিনি একটি निर्দ্রেশ করিবেন অমনি মুহ্রুর্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হইয়া যাইবে। বেমন


 "ন্যযয়্য-ই সহজ। আল্লাহ ত'অালা আলোচ্য আয়াতে ইর্সশাদ করিয়াছেন
 নির্দেশই করি অমনি উহা ইইয়া যায়। "‘বি বনেন :

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন বস্তুর অত্তিত্রের ইচ্মা করেন তখন তিনি কেবল ‘ইইয়া যাও’, বলেন অমনি উহা হইয়া যায়। जর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ কোন বস্থুর অস্তিত্ব লাভের জন্য বিশেষ কোন তাকীদ করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ यাধা প্রদান করিতে পারে না। তিনি মহান, তিনি মহাপ্রতাপ্র অধিকারী তাহার সায়াজ্য ও প্রতাপ সকলের সকল সায্রাজ্য ও প্রতাপের ঊর্ধ্রে অতএব তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইবাদতের বোপ্য নহে এবং কেবল তিনিই খতিপালক। ইবনে আবূ হাতিম (র) ....হযরত जাবূ হরায়রা (রা) কে হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ ইব্न काष्र->> (৬ষ্ঠ)

করেন, आদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তাহার পক্ষ উহা লোভনীয় নহে। সে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষ ইহাও শোভনীয় নহে। আমাকে



 অবশ্ই পালিত ইইবে। কিলু অধিবাংশ লোক ইহা বিশ্ধাস করে না। আর তাহার গানি
 जशচ आমि यनि
 এবং তাহাকে কেহ জন্ম দেয় নাই আর তাহার সমকক্ষ কেহ নহে। হাদীসটি অब্রসৃত্রে মাওকূফর্গাপ বর্ণিত হইয়াছছ কিজু বুথারীও সুসলিম শর়ীফে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

8১. ঢাঁহারা অত্যাচারীত হইবার পর আাল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এক আখিয়াতের পুরককারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়, উহারা যদি উহা জাতি।
৪২. তাহারা ¿ৈর্য ধারণ করে ও তাহাদিগের প্রিপানকের্য উপর নির্ভর করে।

ঢাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্নাহ ত‘অলা সেই সকন .মুহাজিরগণের সওয়াবের উল্নেখ করিয়াছছেন যাহারা কেবল আল্লাহর সন্ত্রি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় মাত্ত্ভ্মি আण়্ীয়-স্বজন ও বক্ধু-বাক্ধব ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে এই সস্ভাবনা আছে বে আয়াত কয়টি লেই সকল মুহাজিরণণণর সম্ব<্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা মক্কায় নির্যাতিত ছইবার কারণে সুদূর হাব্শায় আশ্রয় গ্রহণ কর্রিয়াছিলেন, বেন তাহারা সেখানে তাহাদের প্রতিপানকের ইবাদত করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মধ্যু হयরত উসমান ইবনে আফফ্যান (রা) ও তাঁহার -্ত্রী রাসূন্মাহাহ (স)-এর কন্যা হয়ত

রোকাইয়া (রা) এবং রাসূনুল্बাহ (সা)-এর চাচাত ভাই হযরত জাফার ইবনে আবূ তালেব (রা), আবূ সালমাহ ইবনে আদুল আসওয়াদ (রা) এই সকন পবিত্রা|্মাদের প্রায় অশিজনন নর-নারীীর একটি দল হাবশায় হিজরত কর্যিয়াছেলেন। আল্লাহ ত'আলা এই সকল মুহাজিরগণণের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দানের ওয়াদা कরিয়াছেন। উত্তম বাসস্গান দান করিব। হযরতত ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও শা’বী (র) বনেন ইহ দ্যারা মদীনা বুঝান হইয়াছছ। কেহ কেহ বলেন, উত্তম রিযিক বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বনেন উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ মুহজ়িরণণ यেমন তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন অনুর্রপভাবে তাহাদের ধন-সস্পদও ছাড়িয়া গিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ অ'জলা তাহাদিকে তাহাদ্র পরিত্তক্ত বাসস্থান ও ধন-সস্পদ অপেক্ষা উত্তম বাসস্থান ও ধন-সশ্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহর সক্তুধ্টির উর্দেশ্যে বে ব্যক্তি কিছু ত্যাগ করে আল্নাহ তহাকে অধিক উত্তম বস্তু দান করেন। আল্নাহ ত‘‘আলা এই সকল মুহাজিরগণকে তাহাদের এই ত্যাগের বিনিময়ে এই দুनिয়াতেই রা亡্ট্রীয় w্রত দান করিয়াছিলেন তাহারা শাষক ও আমীর নিযুক্ত ইইয়াছিলেন আল্লাহর নেক বান্দাগণণর নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে পরকালে আল্লাহ ত‘আলা সে সওয়ার ও বিনিময় দান করিবেন তাহা আরো অধিক

 याহারা হিজরত করিতে বির্তত রহহহয়াছহ, তাহারা যদি সেই বিনিময়েরের কথা জানিত याহা আল্লাহ ত'‘আলা তাহার রাসূলের অনুসারীপণণের জন্য নির্ধারিত কর্রিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে হৃাইম (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি যখন কোন মুহাজিরকে কিছু দান করিতেন তখন তিনি বলিতেন, ঢুমি ইহা গ্রণ কর। আল্লাহ ইशাত বরকত দান করুন, ইহ তো সামান্য বস্থু যাহার ওয়াদা আল্লাহ ত‘‘আলা দুনিয়ায় করিয়াছছন আর তোমার জন্য আথির্রাতে যাহা সঞ্চয় করিয়া

 প্রশংणा করিয়া বলেন তাহারা ধৈ্ব্যধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের টপর ভরসা রাখে।

##  

##  

8৩. ঢোমার পৃর্ব্বে জামি ఆহীসহ মানুষই প্রের্রণ করিয়াছিলাম তোমরা यদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর।
 অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ভুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইনাছিন যাহাতে উহারা চিত্তা করে।

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ ত'অালা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে প্রেরণ করিলেন তখন অররের লোকেরা তাহাকে অন্বীকার কর্য়য়া বসিন অবং তাহারা বলিতে লাগিল কোন মানুষকে রাসূল বানাইবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ ইহা ইইতে অনেক ঊর্ধে।
品 মধ্যে হইইত্টে এক ব্যক্তির নিকট আমি ওইী অবতীর্ণ কর্রিয়াছি বে, "তুমি মানুষকে স্ত্ক করিয়া দাও।" তিनि आরো ইরশাদ করেन
 রাসূল বানাইয়া ধ্রের্ণ কর্রিয়াছি যাহাদের নিকট আমি ওহী অবতীর্ণ করিতাম। यদি তোমরা না জান তব্বে বিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাসা কর বে তাহারা কি মনুষ ছিলেন না ফিরিশ্তা ছিলেন। যদি তাহারা ফিরিশ্তাই হইয়া থাক্কে তবে তোমাদের অস্বীকার কর্যা অন্যায় নহে। কিন্নু যদি তাহানা মানুষ হইয়া থাকেন তবে হযরত মুহাম্ (সা) কে নবী হিসাবে অস্বীকার করা

 ছিলেন বাহারা এই দूনিয়ার জনবসতীরই অধিবাসী ছিলেন তাহারা আসমান হইতে जবতীর্ণ হইত্ন না। হযরত মুজাহিদ (র) इযরতত ইবনে जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা


 এই অর্থ यদিও অধিক নহে তবে এথানে এই অর্থ প্রহণ করা যায় না। কারণ বে ব্যক্তি কোন বস্তুকে অস্বীকার করে তাহাকে আবার মানিবে কি কন্রিয়া? আবূ জাফ্র বাকের
 আহ্নূয়यিকর তাহারাই অন্যান্য সকন উশ্মত অপেক্থ অধিক জ্ঞানী ও ইনম সশ্পন্ন। আর রাসূনूল্নাহ (স)-এর আহলে বায়েতের উলামায়ে কিরাম যাহারা সঠিক সুন্নাতের অনুসারী তাহারই সর্বোত্। । ভেমন হযরুত আনী, ইবনে আব্বাস হাসান, হুাইন (রা) মুহাশ্দদ ইবনে হানাফীয়াহ, আনী ইবনে হুাইন, যয়নুল आবেদীন, আनी ইবনে আাদ্লু্মাহ ইবনে আব্বাস, আবূ জাফর বাকের, জাফ্র (র) ও তাহার পুত্র এবং অন্যান্য উनাময়ে কিরাম। যাহারা মীনের মयবুত রজ্ম ধারণ করিয়াছুন এবং সিরাতুন মুস্তাকীমের উপর পরিচানিত হইয়াছে। আর যাহার যে হক এবং যাহার যে মর্যাদা তাহাকে তাহা দান করিতে কুন্ঠিত হন নাই। মোটকথা আলোচ্য আয়াত এই সংববাদ প্রদান করে বে পূর্ব্বর্তী সমষ্ত আন্ব্যিয়় কিরাম মননুষ ছিলেন বেমন হযরত মুহাশ্মদ (সা) ও মানুষ। ইরশাদ হইয়াছছ (সা) আপনি শোষণা করুন; আমার প্রতিপানক পাক পবির্র র্মি তে একজন মনুষ,

 তাহাদিগকে ঈমান আনিতে কেবল ঢাহাদের এই কথাই বাধা প্রদান করিয়াছে শে, আল্লাহ ত'আলা কি একজন মানুষকক রাসূন বানাইয়া প্রেরণ কর্যিয়াছেন? আল্লাহ



 কর্রিতেন না অর না তাহারা চিরজীবি ছিলেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন;

 and আমার নিকট ওלী অবতীর্ণ কর্রা হয়। অতঃপর জাল্নাহ নেই সমষ্ত লোক যাহারা

রাসূলগণণর মানুষ হওয়া সস্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহাদিগকে আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাস্ করিতে বলিয়াছছন, বে পূর্ববর্তী নবীগণ কি মানুষ ছিলেন না ফিরিশ্তা ছিলেন।

অতঃপর আল্মাহ ত'আলা ইরশাদ করেন বে তিনি পৃর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিন্রামকে দনীন-প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছ্ছেনে, এবং তাহাদিগকক কিতাবও প্রদান করিয়াছ্ছেলেন।
 जन্যান্য তাফসীরককারণণ এই ব্যাথ্যা প্রদান কর্তিয়াছছন। । অর্থ কিতাব। বলা হইয়া থাকে ইরাाদ হইয়াছ్ किजाবে লिপিবদ্ধ রুহিয়াছে।
 বান্দাগণ যAীনের ওয়ারিশ হইবে। অতঃপর আল্লাহ ত'‘আাা ইর্রশাদ করিয়াছেন

 কর্রিয়া দেন। আল্লাহ ত'‘আলা আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে আপনিই जবপত এবং আপনি উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন আর মানুষ্ের নিকট প্পৗছাইয়া দেওয়ার প্রতি আপনার আকাঙ্মাও প্রবল। আর আমি এই কথাও জানি বে आপনি সকন মানবকুলের মধ্যে সর্বোত্র অতএব এই কুর্ানে যাহা কিছ্ অশ্পষ্ট রহিয়াছে আপনি মানুষকে উহা স্পষ্ট কর্রিয়া বুবাইয়া দিবেন। । সস্ষবতঃ তাহারা স্বীয় স্বার্থু চিন্তাতাবনা করিবে এবং হেদায়াত গহণ করিয়া উভয় জগতের মৃক্তি ও শান্তি নাভে সফল ইইবে।



8৫. যাহারা কুকর্মের ষড়্যত্র করে ঢাহারা কি এ বিষয়ে নিপ্চিত আছে বে जাল্লাহ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না। অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না যাহা উহাদিগের ধারণাতিত।
৪৬. অथবা চলাফেরা কর্রিতে থাকাকালে তিনি উহাদিগের ধৃত করিবেন না? উহারাত্তে ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।
89. অथবा উহাদিগকে তিनि ভীত সন্তস্ত অবস্থায় ধৃত করিব্বেন না? তোমাদিগের্র প্রত্িোলক তো অবশাই দয়াদ্র পরম দয়ানু।

তাফসীর ः আল্মাহ ত'আালা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার ধौर्य এবং কাফির ও পাপী লোক যাহারা অন্যায় অপরাধ্ মগ্ন এবং অন্যকে লেই অন্যায় ও অপরাধ্র প্রতি আহবান করে এবং তাহাদের সহিত মকর ও ষড়যক্রূমূনক আচরণণ লিধ্ত তাহাদিগকে বে তিনি ঢিল দিয়া রাথিয়াছছন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তিনি ইচ্মা করিলেই তাহাদিগকে যমীন্ন বিধ্স্ত করিয়া দিতে পারেন। এবং তাহাদের প্রতি আযাব

萑 প্রতিপত্তি আসমানে বিরাজমান বে তিনি তোমাদেরসহ যমীন ধসিंয়া দিবেন না আর তथন তো উহা থর থর করিয়া াঁাপিজে থাকিবে। অথবা তোমরা কি সেই সত্তা সশ্পর্কে নিপ্চিত হইয়া গিয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যামন বে, তিনি তোমাদের উপর প্রচক্ জড় প্রবাহিত করিবেন না। যাহাই হউক অতিসত্র তোমরা জানিতে পারিবে বে সতর্ক
 তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্মে লিঙ্ থাকা অবস্থায় কিংবা বাণিজ্যিক সফ্রকালে কিংবা অনুরুপ কোন কর্মে ব্যশ্ত থাকাবস্शায় পাকড়াও করিবেন। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের সফরকানে চলমানাবস্शায়, মুজাহিদি ও যাহ্হাক (র) বনেন, ইহার অর্থ ইইন, দিবারাত্রে তাহাদের চলমানবস্থায়। বেমন অনাত্র ইরশাদ ইইয়াহ,
信 তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে যথন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে কিংবা তাহারা কি নিপ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে বে, তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে দিনের বেনা যখন
 তাহারা কোন অবস্शাতেই আল্লাহকে অক্ম করিতে সক্ষম নরে।
 অবস্থায় পাকড়াও অধিক কঠিন হইয়া থাকে। আ৩ফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)


তাহাদিগকে তাহাদের মৃত্যুর পর পাকড়াও করিব। মুজাহিদ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইররাদ করেন
 এই কারণে তিনি সাথে সাথেই তোমাদিগকে শাস্তি দান করেন না। বরং অবকাশ দান করিয়া বসিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, যেমন স্বভাব বিরোধী কোন কথা খনিয়া ধৈর্যেধারণকারীদের মধ্যে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেহ নাই। কাফিররা তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ তিনিই তাহাদিগকে রিযিক দান করেন আর প্রশান্তিও তিনিই দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আল্লাহ তা‘আলা যালিমকে অবকাশ দান করিয়া থাকেন কিন্তু যখন তাহাকে প্রাকড়াও করেন তখন তাহাকে ধ্ণংস করিয়া ছাড়েন। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) পাঠ করিলেন।
 প্রতিপালক যখন কোন জনপদকে পাড়কাও করেন তখন তিনি এমনিভাবেই পাকড়াও করেন । তাহার পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন 'وكَاَيِّنُ مِنْ位 করিয়াছি অতঃপর তাহাকে পাকড়াও করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।


8৮. উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢनिয়া পড়িয়া আল্লাহর প্রটি সিজদাবনত হয়?
8৯. আল্লাহকেই সিজদা করে यাহা কিছू আছে আকাশমড্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব জন্তু জছে সেই সমস্ত এবং ফিরিশতাগণ উহারা অহংকার করে না।
৫০. উহারা ভয় করে উহাদ্গিগের উপর্র পরাক্রমশালী উহাদিগের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ কর্木া হয়, উহার্রা তাহা কর্রে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াততর মাধ্যমে আল্লাহ তাহার বড়ত্ব মহত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাবতীয় বস্তু তাহার সম্মুখে নতী স্বীকার করে সমস্ত মাখলূক মানব-দানব

প্রাণী-অপ্রাণী এবং ফিরিশ্তাগণও সকন জিনিসই তাহার অনুগত্; অতঃপর তিনি বनেন যে বস্তুর ছায়া আছে আর যে ছয়া ডানে ও বামে ঢনিয়া পড়ে এই ছয়ার মাধ্যমে তাহারা আল্মাহ ত'অালাকে সিজদা করে। মুজাহিদ (র) বলেন, যখ্ন সূর্য হেনিয়া পড়ে তখন আা্नাহর জন্য দুনিয়ার সব কিছুই সিজদায় অবনত হইয়া যায়। কাতাদাহ,
 তাহারা অপদষ্ত লাঙ্ছিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বস্থুর ছায়া প্রকাশ পাওয়াই হলো সিজদা। তিনি বনেন পাহাড়ের সিজদা করিবার অর্থ হইল উহার ছয়ার आা্ঘ প্রকাশ করা। আবূ গালেব শায়বানী (র) বলেন সমুদ্রের তরছই হইল উহার


 ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কেবল মাত্র আল্লাহর অনুগত। তাহাদের ছায়া 'সকালে বিকালে তाহারই সিজ্রা করে করেন, তাহারা অহংকারে মাতিয়া নহে।


 হইতে নিষেধ করা হয় এবং যাহা পাননেন নির্দ̆শ করা হয় উহা পালন করেন।

## 

## كَاْرهُوْتِ


 تَجَعَرُوُنَ

ইব়न কাঘীর——৫ (৬ষ)
৫১. আন্লাহ বলিলেন, ঢোমরা দুই ইনাহ গ্রহণ কর্রিও না তিনিই তে একমাত্র ইলাহ সুত্রাং আমাকেই ভয় কর।
৫২. আকাশ মড্ডनী ও পৃথিবীতে যাহা কিছू আছে তাহা তাহারই এবং নিরবচ্দ্নিন্ন আনুগण্য তাহারই প্রাঙ। তোমরা कি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় কর্রিবে?
৫৩. তোমরা ভে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর ঢাহা তো আল্লাহরই নিকট হইতে। আাবার যখন দূঃথ-দদন্য তোমাদিগকে শ্পশ্শ করে তখন তোমরা ঢাহাকেই ব্যুলভাবে আঞ্木ান কর।
৫8. আবার यখন আল্লাহ তোমাদিগকে দুঃখ-দ̆ন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদিগেন এক্দল উহাদিপের প্রতিপানককের শরীক করে।
৫৫. আমি উহাদিগকে যাহা দান কর্যিয়াছি তাহা অস্ীীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও। অচিরেই জানিতে পারিবে।

তাফসীী ঃ আাল্লাহ ত'অালা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতীত আর কোন মা’বুদ নাই। আর তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইবাদত উপযুক্ত নহে তিনি এক অদ্দিতীয় তাহার কোন শরীক নাই। তিনিই যাবতীয় বস্থুর মানিক এবং সকন বস্তুর সৃষ্̨িকর্ত।
 সুদ্দী, কাতাদা (র) এবং অন্যান্য তাফসীকারগণ বলেন ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত বে, ইহার অর্থ জরুহী ও অপরিহার্य। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইন খালেস অর্থাৎ आসমান ও যমীনে যাহারা অবস্থান করে তাহাদদর মধ্যে কেবল আল্লাহর জনাই ইবাদত খালেসভাবে করে অন্য কেহ ইবাদতের
信
 তাহার অনুগত ইচ্ঘকৃত হউক কিংবা অনিচ্ছাকৃত আর তাহার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন কর্রিতে হইবে। (র) ও ইকরিমাহ (র)-এর মতানুসার্রে করা शইয়াহে। এবং বাক্যটি তখन ? l"ْ আয়াতের অর্থ অমার সহিত অন্য কাউক্কে শরীক করিতে তয় কর। এবং ইবাদত কেবল আমার জনাই খাস কর। বেমন আল্লাহ ইরশশাদ করিয়াছেন
 ইর্রাদ কর্রিযাছছন তিনিই এক্যাত্র লাত ও ষতির মালিক বান্দা বে নিয়ামত রিযিক ও

 তোমরা তাহার নিকটই ফরিয়াদ করিতে থাক। কারণ তোমরা জান বে, তিনি ব্যতীত जন্য কেহই তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে সক্ষম নহহ। অতএব প্রর্যেজন বসতঃ जোমরা তাহারই নিকট ফরিয়াদ কর তাহারই নিকট প্রার্থনা কর ও কাকুতি মিনতী কর वেমন जन্যण
 কোন অকন্যাণকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তখন আল্লাহ ভিন্ন আর যাহাকেই তোমরা ডাকিয়া থাক সকনেই অন্তর হইতে উধাও হইয়া যায় অতঃপর যখন তিনি তোমািিগকে মুক্তি দান কর্রিয়া কুলে আশ্রয় দান করে তখনই তেমরা বিমুথ ৃও। আর মানুষ বড়ই না-শোকর।" আল্লাহ ত‘আলা এখানে ইরশাদ, করিয়াছেন "ُ



 তাহারা আল্gাহর নিয়ামতকে ঢাকিয়া রাঁvে এবং উহা অব্বীকার করে। অর্থাৎ নিয়ামত দানকারী ও বিপদ দূরকারী আল্gাহ ব্যতীত आর কে আছে? অতঃপর ধমক দিয়া আল্লাহ ত‘অালা বলেন, 1 করিতে থাক। 1







৫৬. আমি উহাদিগকে বে রিযিক দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধার্রিত করে তাহাদিগেন জন্য যাহাদিগের সম্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর তোমরা বে মিথ্যা উদ্জাবন কর সেই সম্ষক্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবেই।
৫৭. উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান তিনি পবিত্র, মহিমান্তিত এবং উহাদিগের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে।
৫৮. উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমভ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্ঠাপে ক্লিষ্ট হয়।
৫৯. উহাকে বে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় ইইতে আা্রগোপন করে। সে চিত্তা করে ইীনত সজ্গেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে না। মটিত্তে পুতিয়া দিবে। সাবধান! টহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।
৬০. যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না উহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশানী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ः আল্নাহ ত‘আলা উপরোত্ত আয়াতসমৃহের মা্যমে মুশরিকদ্দর অপকর্মের আলোচনা করিয়াছেন। যাহারা তাহাদের অজ্ঞতার দর্রু আল্লাহর সহিত অन্যকে শরীকক করে ও মূর্তি পুজা করে। আবার আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকসমূহ হইতে তাহাদের বাতিন মা’বুদদের জন্য অংশ নির্দিষ্ঠ করে তাহারা বলেন ?

 এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য। যাহা তাহাদের শরীকদের জন্য তাহাতো আল্লাহর নিকট পৌছাবে না এবং যাহা আল্লাহর জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌছিয়া থাকে। তাহারা যাহা সাব্যস্ত করে তাহা বড়ই জঘন্য। অর্থৎ তাহারা আল্লাহর জন্য তাহাদের কল্পিত অংশের মধ্যে তাহাদের বাতিল মা’বুদদেরও অংশ নির্দিষ্ট করে কিন্তু তাহাদের বাতিন মা’বুদদের জন্য ক্্পিত অংশে আল্লাহর কোন নাম থাকে না। আল্gাহ ত'আলা কসম করিয়া বলেন, তাহারাই বে মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা বড়ই জঘন্য উহা সম্পর্কে অবশাই তাহাদ্রর নিকট কৈফিয়তত তলব করা হইবে এবং উহার পূর্ণ শাস্তি
 لَتَسْ সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ ত'অালা তাহাদের অপর একটি অপকর্ম্রে কথা উল্লেখ করিয়াছেন ব্য, তাহারা জল্লাহর সম্মানিত বান্দা ফিরিশ্তাগণকে শ্রীলোক সাব্যস্ত করিয়াছে। এবং ঢাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা মনে কর্রিয়া তাহাদিগকেও পৃজা করিতে তকু করিয়াছে। ইহ হইল তাহাদের অতি মারাv্মক ধরননের তিনটি ভুল। প্রথম ভুল হইন, তাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে অথচ আল্লাহ ত'আলা কোন সন্তানই জন্ম দান কর্রে না। দ্বিতীয় ভুল হইল পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে তাহাদের ধারণায় যাহা নিকৃষ্ট যাহা তাহারা নিজের জন্য পছ্দ্দ করে না আল্নাহর জন্য তাহারা ঢাহাই সাব্যস্ত করিয়াহে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান এবং তৃতীয় ভুল হইল তাহাদের পূজা করা। আল্লাহ
 নিজের জন্য ঢো পুত্র সন্তান নির্ধারণ কর আর আল্লাহর জন্য সাব্যু কর কন্যা সন্তান।
 আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তাহাদের অই মিথ্যা অপবাদ হইতে পবিত। ইরশाদ ₹ইয়াছ্র রাথ, মিথ্যা রচ্নার কারণণ তাহারা বলে আল্লাহ ত'আনা সন্তান জন্ম দিয়াছে।


 जাহারা নিজেদের জন্য পুত্র স্্তানকে পছন্দ করে এবং কন্যা সন্তান হইজে ঙ্র কুধ্চিত করে এবং তাহাই আল্লাহর জন্য সাবস্ত করে। আল্লাহ তা'আানা তাহাদের এই জघন্য
 কাহাকেও কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া তথন তাহার মুথমভল চিত্তায় কালো হইয়া याয়़

R

 ভা́বিতে থাকে «ে, তাহাকে জে জীবিত র্রাখিবে, না মাট্তিতে গাড়িয়া ফেলিবে? यদি জ়ীবিত রাধv তবে অতি লাঞ্তিতবস্शুয় রাখিবে তাহাকে মীরাসের:কোন অংশ দান
 তাহাকে মাট্তিতে গাড়িয়া দিবে। 昰’ অর্থ জীবিতাবস্থায় মাটির মধ্যে গড়িয়া দেওয়া। বেমন জাহেনী যুপে এর্রপ আচারণ করা হইত। বে কন্যা সন্তানের সহিত কাফিররা

এইরূপ্প আচারণ করিত, সেই কন্যা সন্তানই তাহারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করিত। ঠঁ/
 অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্য, তাহাদের বন্টন এবং আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ সবই

 यদি সেই কন্যা সন্ত্রানের খবর তাহাদের কাহাকেও দেওয়া হয় তবে তাহার মুখ বিবর্ণ

鱼




৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাহাদিগের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্ত্রেকেই রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদিগের সময় আসে তখন Gাহার্রা মুহ্রর্তকান বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারিবে না।
৬২. যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাহাদিগ্গে জিহ্না মিথ্যা বর্ণনা করে যে মংগল তাহাদিগেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য আছে অগ্মি এবং তাহাদিগকেই সর্বাগ্গে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাহার মাখলূকের প্রতি তাহাদের যুলুম অত্যাচার সত্ত্বেও যে বড় সহ্শীল ইহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাহাদের যুলুম অত্যাচারের কারণ তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও তিনি জীবিত রাখিতেন না। অর্থাৎ মানুষের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীকেও তিনি ধ্মংস করিয়া দিতেন। কিন্তু আল্লাহ

তা‘আলা বড়ই ধৈর্যশীল, তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদের অন্যায় অপরাধ ঢাকিয়া রাখেন। এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দিষকাল পর্যন্ত শাশ্তি দেন না। কারণ, যদি তিনি এইর্রপ করিতেন তবে পৃথিবীর বুকে কেইই বাঁচিয়া থাকিত না। সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ ইস্হাক (র) হইতে তিনি আবুল আহওয়াস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মানুযের গুাহর কারণে গোবরের পোকারও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন আবূ ইসৃহাক (র) হইতে, তিনি আবূ উবায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্নাহ (রা) বলিয়াছেন, গোবরের পোকারও তাহার গর্তে মানুয়ের গুনাহর কারণে শাস্তি হওয়ার সশ্ভাবনা ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লাহ (র) .... আবূ সালমাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হরায়রাহ (রা) এক ব্যক্তিকে বলিতে ऊুনলেন, যালিম কেবল, তাহার নিজেরই ক্ষতি করে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাহার প্রতি তাকাইলে তিনি বলিলেন হা, আল্লাহর কসম যালিমের যুলুমের কারণে হুবারা পাখীও তাহার বাসায় মৃত্যু বরণ করে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত আবূ দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট কিছু আলোচনা করিতেছিলাম, তখন তিনি ইরশ়াদ করিলেন যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সমাগত হয় তখন তিনি অবকাশ দান করেন না। অবশ্য সৎ সন্তানের দ্বারা বয়স বৃদ্ধ্রি পায় যাহা আল্লাহ তা‘আলা তাহার কোন বান্দাকে দান করেন। অতঃপর সেই সৎ সন্তানগণ তাহার জন্য দু‘আ করে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের সেই দু’আ তাহার নিকট কবরে পৌছাইয়া দেন। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ইহাই। 1 আল্নাহর জন্য সেই বস্তু সাব্যস্ত করে যাহা তাহারা নিজেরাই পছন্দ করে না। অর্থাৎ কন্যাসমূহ সাবস্ত করে এবং যাহারা আল্লাহর গোলাম তাহাদিগকেই আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে অথচ, তাহারা নিজেরাই ইহা পাছন্দ করে না যে, তাহাদের কোন গোলাম তাহাদের মালে শরীক হউক। "তাহাদের মুখে এই মিথ্যা কথাও বলিয়া থাকে যে, यদি সত্য সত্যই কিয়ামত কায়েম হয় তবে তখনও উত্তম বিনিময় ও শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যাই নির্ধারিত"। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাহাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাদের দাবী হইল দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ তো তাহাদেন ভাগ্যেই জুটিয়াছে এবং যদি এই কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, কখনো কিয়ামত কায়েম হইবে তবে তখনও যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী তাহারাই

 ?'كُ यদি আমি মানুষকে রহমত দান করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া যাই তবে সে নিরাশ হইয়া যায় এবং কুফর গ্রহণ করে আর যদি তাহার কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলে আমার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছিয়া গিয়াছে তখন। বড়ই উৎফুল্ন ও

促 यদি আমি মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করিবার পর আমার পক্ষ হইতে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে সে বলে ইহা তো আমার প্রাপ্য। আর কিয়ামত কায়েম হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাসই করি না। আর যদি আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় ত্তে তাহার নিকট আমার জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমি কাফিরদিগকে অবশ্যই তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করিব। এবং কঠিন শাস্তির

 আমকে পুনরায় জীবিত করা ইইলে অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান দেওয়া ইইনে। সূরা কাহাফে দুই বন্ধুর একজনের আলোচনা প্রসংগে ইরশাদ হইয়াছে :
位 এবং यालिম ব্যক্তি তাহার বাগানে প্রবেশকালে তাহার বন্ধুকে বলিল আমি তো ধারণা করি না যে ইহা কখনো ধ্বংস ইইবে আর ইহাও ধারণা করি না যে কিয়ামত কখনো কায়েম হইবে। তবে যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে অবশ্যই ইহা হইতে উত্তম বস্তু আমাকে দান করা ইইবে (সূরা কাহাফ-৩৫-৩৬)। উল্লেখিত আয়াতসমূহে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা অসৎ কাজ করিয়া এই বাতিল ধারণা করিয়াছে যে এই অন্যায় ও অসৎ কাজের উত্তম বিনিময় তাহাদিগকে দান করা ইইবে। অথচ ইহা একটি অসম্তব ব্যাপার যেমন, ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, একবার বায়তুল্নাহ শরীফকে নতুন করিয়া নির্মাণ করিবার ষক্ষ্যে যখন ভাংগিয়া দেওয়া হইল তখন উহার একটি পাথরের গায়ে ইহা লিখিত পাওয়া গেল, তোমরা কাজতো করিতেছ অন্যায় কিন্তু উত্তম বিনিময়ের আশা করিতেছ। ইহার উদাহরণ তো ঠিক जদ্রপ যেমন কাঁটা লাগাইয়া আগুরের আশা রাখা।

रयরত মুজাহ্দি ও কাতাদাহ তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে
 তাহাদের জনাই উত্তম বিনিময় রহিহ়াছে। আমরা উপরেও এই তাফসীর বর্ণনা কর্রিয়াছি এবং ইহাই সঠিক। এই কারণেই আল্নাহ ত‘‘লা তাহাদের এই বাতিল আশা आকাজ্ষার প্রতিবাদে বলেন জন্য কিয়ামত দিবসে দোयখ রহিহ়াছে এবং তাহারাই সকলের পূর্ব্ব দোযতে প্রবেশ করিবে। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (র) বলেন ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন দোयখের মধ্যে তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে তাহারা ধ্পংস হইতে थাকিবে। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে
 তাহারা এই দিন্নে সাক্ষৎ করাকে ভুলিয়া গিয়াছিন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন مُفْرُمُنْنَ উপরের উভয় তাফ্সীরে কোন বিরোধ নাই। তাহাদিগকক কিয়ামত দিবসে প্রথমেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে আর তথায় তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে।




৬৩. শপথ আল্লাহ্র আiি তোমার পৃর্বেও বহ্হ জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ কর্রিয়াছি। কিন্ুু শয়তান এ সব জাতির কার্यকনাপ উহাদিগের দৃষ্টিতে শোতন কব্নিয়াছিন সুত্রাং সেই আজ উহাদিগেন্র অভিভাবক এবং উহাদিগেরই জন্য মর্মত্রদ শাষ্তি।
৬৪. আমি ঢোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে ঢাহাদিগকে সুশ্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং মু’মিনদিগের জন্য পথ निর্দেশ ও দয়াস্বর্রপ।

ইব্ন কাছীর—১৬ (৬ষ)
৬৫. আল্লাহ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভৃমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাহ্হাদিগের জন্য।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের নিকটও রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। অতএব আপনার সেই সমস্ত ভাইদের মধ্যে আপনার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কওম যে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে এইজ্জন্য আপনি মনক্ষুণ্ন হইবেন না। যেই সকল মুশরিকরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহার কারণ ছিল এই যে, শয়তান তাহাদের অপকর্মসমূহকে তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ, তাহাদের বন্ধু কিন্তু সেই শয়তান যে তাহাদিগকে শাস্তি হইতে বাঁচাইতে সক্ষম নহে। তাহাদের কোন সাহায্য করিতেও সে ব্যর্থ। তাহারা চিরদিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয় নবী (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনার প্রতি কুরআন মজীদ অবতীণ করা হইয়াছে কেবল এই উদ্লেশ্যে যে, যেই বিষয়ে মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতেছে আপনি এই মহাগ্গন্থ দ্বারা তাহাদের বিরোধ মিমাংসা করিবেন এবং মহা সত্যকে তাহাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন। এই কুরআন-ই হইল তাহাদের যাবতীয় বিরোধের মিমাংসা । "́sـg, আর এই
 ধারণ করিবে তাহার জন্য রহমত। অন্তরকে ঠিক তেমনিভাবে সজ্ীী করিয়া দেয়, যেমন আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা
 বাণীকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে এবং উহ্হার মর্ম উপল্ধ্ধি করে তাহাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াएছ:

৬৬. অবশ্যই আন‘আমের মধ্যে ঢোমাদিদগের জন্য শিক্ন আছে। টহাদিনগর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিক্দে দুগ্ধ যাহা পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।
৬৭. এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আংঞ্তর হইতে তোমরা মাদক্ ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক, ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের. জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।
 নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চুত্প্দ প্রাণীর মধ্বে—— যেমন গরু উট ছাগল ইত্যাদির মধ্যে
 তাঁহার শক্তি তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া বুঝিবার জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

 এর অর্থে বুঝাইয়া উহার প্রতি সর্বনাম ফিরান ইইয়াছে। তখন ইবারত এইরূপ হইবে مـمـا
 रইয়াছে هِ هـَ
 পুংলিজ্গে ব্যবস্রু হইয়াছে অথচ উভয় সর্বনাম একই বস্থুর দিকে ফিরিয়াছে।


 に
 তোমাদের পান করিবার জন্য বাহির করেন। অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীর উদরে যে রক্ত ও মল থাকে উহা হইতে আল্লাহ তা‘আলা সাদা সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দুধ পৃথক করিয়া স্তনে পৌছাইয়া দেন। রক্ত রগসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে পেশাব মুত্র নালিতে এবং মল উহার আপন স্থানে পৌছিয়া যায়। অথচ ইহার কোনটি অপরটির সহিত মিশ্রিত হয় না এবং উহার একটি অপরটিকে পরিবর্তন করে না আল্মাহ তা‘আলা এমন বিষ্ধ দুধ তোমাদের জন্য বাহির করেন্ন যাহা চাবাইবার প্রয়োজন হয় না বরং মুখ্রে মধ্যে প্রবেশ করিবার সাথে সাথেই হলকের নীচে চলিয়া যায়।

আল্লাহ তা‘আলা দুধের আলোচনার পরপরই মদের আলোচনা করিয়াছেন য়াহা খেজুর ও আগুর হইতে প্রস্তুত করা হয়। দুধ পান করিবার মত ইহা পান করিতেও কোন কষ্ট হয় না। তবে মনে রাখিতে ইইবে যে, এই আয়াত মদ হারাম হইবার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিন। এই কারণণই আল্লাহ তা‘আলা এখানে ইহাকে আল্লাহর অনুগ্রহ

 यেমন এই কथা বুবা যায় যে মদ হারামকারী আয়াত নাযিল হইবার পৃর্ব্ব উशা হালাল
 উভয়টিই সমান। ইমাম মালেক, শাকেয়ী, আহমদ (র) এবং অধিকাংশ উनামার়ে
 নিশাযুক্ত পানীয় এর একই হুুম। বেমন হাদীলে ইহার বিত্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। হयরত ইবন্নে আব্রাস (রা) হয় আগুর ও খেজুর হইতে যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাকে আর

 অবশ্যই ইহার মাধ্য জ্ঞৌীদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে আকন অর্থাৎ অ্ঞানের উল্লেখ করা অধিক সংগতত ইইয়াচে। কারণ মনুভের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল বस्रু ইহাই। जার মানুষ্ের এই বিশশষ বষ্থ্রেির হিফাयতের জন্য নিশায়ুত্ত পানীয় হারাম করা হইয়াছে। আল্লাহ ত'অাना ইরশাদ কর্রেন
我

অর্রাৎ यমীনে আমি খেজুর ও আসুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহাতে আমি প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। যেন जাহারা উহার ফল খাইতে পারে। আর উহা তাহদদর নিজ্জেদের হাতের তৈয়ারী নহে। ইহা পরও কি তাহারা কৃতজ্ঞত প্রকাশ করিবে না। লেই স্ত্ পবিত্র, বিনি যমীনের উৎপন্ন দ্রব্যে থোদ ঢাহাদের সত্তায় এবং আরো অনেক স্পষ্ট বয్ల్రতে যাহা তাহারা জানে না সর্বপ্পকার রকমারী সৃষ্টি কর্রিয়াছেন (সূরা ইয়াসিন-৩৫-৩৬)।
 وَّهِنَ النَّجَرِوَ مِمَّا يَيْرِشُوُ نَ



৬৮. ঢোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংপিত দ্মারা নির্দেশ দিয়াছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে বৃক্ষ ও মানুষ বে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে।
৬৯. ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছ্র আাহার কর। অতঃপর তোমার পতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বi্ণ্র পানীয় যাহাতে মানুষের জন্য রহিহ়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিত্তাশীল সম্প্রদায়़র জন্য।

তাফসীর : অত্র আয়াতে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ ম্ৗীযাছির অন্তরে পাহাড়ে, গাছে এবং অটানিকাসমূহে তাহাদের আশ্রল্যের জন্য মৌচাক নির্মাণণ কথা পয়দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্বন পোকার ঘরఆলি দেখিনে ব্বা যায় উহা কত মযবুত কত সুন্দর এবং নিপুণতা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ ত'‘আলা এই মৌমাছিকে এই হেদায়াত দান কর্রিয়াছেন বে সে প্রত্যেক ফলেের ফুন হইতে মখু আহর্ণণ করিবে এবং আল্লাহ ত'জালা তহার জন্য বে সহজ পথ নির্ণ্য় করিয়া দিয়াছেন সে পথে চলিবে। অর্থা এই মহাশূন্য, প্রশ্ত ম ময়ান ও জংগলসমূহ উপত্যক ও সুউচ্চ পাহাড়সমূহের বেথোয় ইচ্ঘ তথায় উড়িয়া চলিడ্বে এবং যতই দূর হইতে দূরান্ত পৌছিবে পুনরায় অতি সহজেই সে তাহার ঘরে পৌছিয়া যাইতে পারিবে সে তাহার ঘরে প্শীঘতে একদুও অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। ডানে বামে কোন দিকে তাহার কোন জ্রম হয় না বরংং সোজা তাহার ঘরে পৌছিয়া जাহার ডিম বাচা ও মধুর কাছে স্থান গ্রহণ করে। সে তাহার ডানার সাহায্যে মোম তৈয়ার করে মুখের সাহা্্যে মুু বাহির করে এবং পিছন দিক ইইতে ডিমও বাচা দান করে। অতঃপর পুনরায় প্রাতে সে তাহার চর়ণভূমিতে পৌঁছিয়া যায়। কাতাদাহ ও আবদুর রহমান ইবন যায়দ (র) বनেন


 এই মৌমাছিকে উহার মৌচাকসহ ও এক শহর হইতে অনা শহরে বহ্ন করিয়া নইয়া
 হইয়াছে। অর্থাৎ হে মৌমাছি তুমি তোমার প্রতিপানকের পথসমূরে এমনাবস্গায় চলিতে থাক বে উহা তোমার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হयরতত মুজাহিদ (র) এই তাফসীী বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইবনে জরীী (র) বলেন উভয় তাফসীরই বিখদ্ধ। আবূ ইয়ানা মুসিनो (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণना কর্যিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসৃনুন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাছির বয়স চল্লিশ দিন। जার ম্শেমাছি ব্যতিত


شَفَاء লাল- ইত্যাদি। রংগের এই রকমারিতার কারা হইল, তাহার আহার্য বস্তুর বিভিন্নতা।


 বলিয়াছেন অতএব সকল মানুষের জন্য ইহা ঠাড্ডাজনিত রোগের চিকিৎসা। কারণ মধু গরম। এবং চিকিৎসা রোগের বিপরীত বস্তু দ্বারা হইয়া থাকে।

## 

 ‘ইহা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলা হইয়াছে’। কিন্তু তাহাদের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ঠিক হইলেও এখানে ইহা সংগতিপূর্ণ নহে। কারণ আয়াতের মধ্যে কুরআনের আলোচনা নহে, মধুর আলোচনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অन্যান্য তাফসসরকারগণ ইহ দলীল হিসাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত পেশ করা হয়। তাহারা উভয়ই কাতাদাহ (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল আনী ইবনে দাউদ নাজী (র) হইতে তিনি হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা একব্যক্তি, রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল আমার ভাই পাতলা পায়খানা করিতেছে, তিনি বলিলেন, উহাকে মধু পান করাও লোকটি ফিরিয়া গিয়া তাহাকে মধুপান করাইল, কিন্তু উহাতে কোন ফায়দা ইইল না দেখিয়া সে রাসূলুল্নাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল আমি তাহাকে মধু পান করাইয়াছি কিন্তু উহাতে পায়খানা আরো বেশী হইয়াছে। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন তাহাকে মধু পান করাও অতঃপর সে গিয়া আবার তাহাকে মধু পান করাইল কিন্তু এবারও কোন ফায়দা ইইল না দেখিয়া সে পুনরায় রাসূলুল্মাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এবার তাহার আরো বেশী পায়খানা হইয়াছে তখন তিনি বলিলেন আল্নাহর বাণী সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। যাও এবং পুনরায় তাহাকে মধু পান করাও। এবার সে গিয়া তাহাকে মধু পান করাইলে সে সুস্থ ইইল। কোন কোন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বলেন, লোকটির পেটে অনেক বেশী মল ছিল, যখন তাহাকে মধু পান করান হইল তখন যেহেতু মধু গরম বস্তু এই কারণে তাহা অধিক নরম ইইয়া অধিকবার মল বাহির হইতে লাগিল, লোক ইহাতে মনে করিয়া বসিল যে, ইহা তাহার ভাইয়ের ক্ষতি করিতেছে অথচ বাস্তবে ইহা তাহার পক্ষে ছিল উপকারী। পুনরায় তাহাকে মধু পান করান হইলে তাহার পেটের মল আরো

খুলিয়া গেল এবং সে আরো বেশী মল ত্যাপ করিতে নাগিন আবার পান করান হইলে আবার তাহার মন গলিয়া পেট হইতে বাহির হইয়া গোে তাহার পেট:ঠিক ইইয়া পেন এবং রাসূলুন্নাহ (সা)-এর বরকতে সে রোগ মুক্ত হইয়া গেল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইবনে উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বনেন, রাসূলুন্बাহ (সা) মধু ও হানুয়া পছ্দ করিত্তে। সহীহ বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী সালিম আফ্তাস (র) হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জ্রাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসৃনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্নে, তিনটি ব্তুর মধ্যে আরোগ্য র্হিয়াছে, সিংগা
 দ্মারা দাগ দিতে নিষেধ করি। ইমাম বুখারী (র) বলেন জাবূ নুতাইম (র) .... জাবির ইবন আদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্নাহ (সা) কে বলিতে অনিয়াছি তোমাদের কোন ঔষধে यদি কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তাহা সিংপা লাগানে, মধু পানে ও আওন দ্ধারা দাগ দেওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াহে কিত্ুু আমি আ๒্তন দ্বারা দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আলেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ হইতে তিনি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম आহমদ (র) বলেন আनী ইবন ইসৃহাক (র) .... উকবাई ইবনে আমের জুহানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসৃনুল্नाহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন यদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাক্ে তবে উহা তিনটি বসু। সিংগা লাগান মধুপান এবং আা্তন দ্বারা দাগ দেওয়া यাহাতে কষ্ঠ হয়। কিন্ুু আমি দাগ দেওয়া পছ্ন করি না। উशা অামি ভান মনে করি না। তারবানী (র) .... आদ্দুল্াহ ইবনে আनोদ (র) शইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। তাহার ভাষা ইইল, यদি কোন বফ্রুতে আরোপ্য থাকে তবে তাহা হইল সিংগা লাগান। ননদটি বিゃদ্ধ ইমাম আবূ আব্দুল্নাহ মুহাম্দদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (র) ক্যजীना (র) তাহার সুনান গ্থে বর্ণনা করেন, আनী ইবনে সালামাহ তাগলতী (র) .... হযরত আদ্দুল্গাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বনেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন, তোমাদের ঊপর দুইটি বষ্থু দ্রারা চিকিৎসা নাত করা কর্তব্য আর উशা ইইন মধু ও কুরান মজীদ। সনদটি উত্তম কিন্মু কেবল ইবনে মাজাহ-ই এই সনদ দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়্যান ইবন্রে অকী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি মఆকূফ্রপপে বর্ণনা কর্রিয়াহেন।

আমীরুল্ন মু‘মিনীন হযরত আলী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ আরোগ্য নাভ করিতে চায় তখন সে ব্যে কুর্ান মজীদের কোন এক আয়াত

কাগজে লিখিয়া বৃষ্ঠির পানি দ্বারা উহা ধুইয়া লয় এবং স্বীয় স্তী হইতে তাহার সব্তুষ্টচিত্তে কিডু পয়সা লইয়া উহা দ্যারা মধু ক্র্য় করে এবং ঐ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করে ইহা দ্যারা বে কোন রোগের আর্রোগ্য হয়। আল্ধাহ ত'অানা ইরশাদ করিয়াছেন




 মানুমের জন্য আরোগ্য রহিয়াছে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ইহাও বলেন মাহমূদ ইবনে शिদাশ (র) .... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে রাসূনুন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি প্রতি মালে তিন দিন সকালে মধ্রু চাটিয়া খাইবে লে কোন বড় রোগের সমুখীন হইবে না। তবে যুবাইর ইবনে সায়ীদ (র) রাবী পরিত্তক্ত। ইমাম ইবনে মাজা় (র) অপর এক সূত্রে ইবরাইীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ ইবনে ছার্জ ফ্রয়াবী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বনেন, আমর ইবনে বক্র ইবনে সুকুুকী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ইবরাহীম ইবনে আবূ আব্লাহ আবূ উবাই ইবনে উল্মে হারাম হইতে বর্ণিত এবং তিনি উভয় কিবনার দিকে সালাত পড়িয়াছেন তিনি বলেন আমি রাসূনুন্बাহ (সা) কে বলিতে খনিয়াছি তোমাদের প্রতি ছানা (সানাপাতা) ও ছানূত (খী এর মশকের মখ্) ব্যবशার করা কর্ত্য্য উহার ব্যবহারে





কবির উত্ত কবিতায় إنَّ هِ जর্থাৎ মৌমাছির ন্যায় এই দুর্বন পোকার অন্তরে এই কथা জন্যাইয়া দেওয়া বে, সে স্বাধীনভবে উড়িয়া উড়িয়া দূর দূরাত্ত হইতে বিভিন্ন ফুলের মখু আহারণ কৃরিয়া তোমাদের জন্য সপ্পহ করিবে ও মোম তৈ্যার করিবে। ইহা চিত্তাশীল লোকদের জন্য আমার মহান সৃষ্টিকর্ত, মহাক্小ৗশলী, মহচ্ঞানী ও চরম পরম অনুগ্হহীীল প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই নিদর্শন।

## (v.) 

१०. আল্লাহ-ই তোমাদিগেকে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগের মূত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও টপনীত করা হইবে নিকৃষ্টতম বয়সে, ফল যাহারা যাহা কিছू জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তাফ্সীর ঃ जাল্লাহ ত'অালা তাহার বান্দাদের মধ্যে বে বিভিন্ন পর্রিব'্তন ঘটাইয়া থাকেন উপরোক্ত আয়াতে উহারই উল্নেখ করিয়াছেন। তিনিই মানুষ সৃৃ্টি করিয়াছেন जতঃপর তাহাকে মৃত্য দান করেন। কোন কোন মানুযকে দীর্घাযু দান করেন এবং সে

 দুর্বন সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর দুর্বনতার পর শক্তিশানী করিয়াছেন। এই শক্তির পর আবার সে দুর্বল হইয়া পড়ে। হহযরত আনী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পঁচতত্তর বৎসর বয়সই হইল জীবনের এমন একটি স্তু যথন মনুুষ অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে। স্যরণশক্তি নষ্ঠ হইয়া যায় এবং জ্ঞানও হ্রাস পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ${ }^{\text {N }}$ অবস্থা এমন হইয়া পড়় যেেন সে কোন কিছুরই জ্ঞান লাড করে নাই। ইমাম বুখারী (ส) এই আয়াতের ঢফসীীর কালে বনেন, মূসা ইবন ইসমাi্ল (ネ) .... হयরত আনাস ইবন মালেক (রাi) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন র্রাসূলুল্ধাহ (সা) এই দু'আা কর্রিতেন হে আল্মাই! কৃপণতা হইতে, অলসতা ইইতে, বার্ধ্যক্য হইতে, এবং অকর্মণ্য বয়স হইতে কবর आयাব হইতে, দাজ্জালের ফিৎনা হইতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রা্থনা করিতেছি। যুহাইর ইবনে আবূ সালমা ঢাহার প্রসিদ্ধ মুজাল্ধাকার নিম্ন কবিতায়-


অকর্মণ্য বয়সের দুঃখ কষ্টের আনোচনা করিয়াছেন এবং এই বয়সকে তিনি দুঃখ কষ্ট ও দুব্চিন্তার ভাভার বলিয়া আখ্যায়িত কর্রিয়াছেন

ইব্न কাঘীর——৭ (৬妄)

## ১৩o

 তাফসীরে ইবনে কাছীর


৭১. অল্লাহ জীবন্নেপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ন দিয়াছেন। যাহাদিগকে ল্রেষত্ দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদিগের অধীনत্ত দাস-দাসীদিগকক নিজদিপের জীবন্নাপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদিগের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে মুশরিকদের কুফর ও মূর্গতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত ইবাদঢে শরীক করে তাহাদের সস্পর্কে তাহারা ইহাও স্বীকার. করে বে ঐ সকল শরীক্রা আাল্gाহরই দাস। তানবীয়াহ পড়িবার কালে ইহারই ব্বীকারোক্তি করে। তাহার বনে বُ
 নাই। আছ্ছ কেবল এমন শরীক यাহার মানিকও আপনি-ই আর সে বে সকন ধন-সস্পদের অধিকারী উহার মালিকও আপনি"। অতঃপর আল্লাহ ত'অালা তাহাদের প্রতিবাদ কর্যিয়া বলেন, তোমরাই ইহা পছন্দ কর না বে তোমাদের দাসদাসীরা তোমাদের ধন-সল্পদে সমানভাবে শরীক হউক অতএব তোমরাই বল, যাহারা আল্লাহর গোলাম ও দাস তাহারা ইবাদত ও অক্তি শ্রদ্ধায় আল্লাহর সহিত শর্রীক হউক আল্লাহ ইহ পছ্দ করিবেন কি রুপে? ইরশাদ হইয়াছ্


আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার ঢাফসীর প্রসংণে বর্ণনা করেন এই মুশরিিকরা তাহাদদর দাসদিগকে স্বীয় ধন-সশ্পদ ও ষ্তীদদর মধ্যে যখন শরীীক করিতে রাযী নহে তবে আমারই দাসদিগক্ক আমারই সা়াজ্যে কিভবে তাহারা শরীক করে। আল্লাহর ত'আनা এই মর্মটাই আাওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওত়ায়য়ে বর্ণনা করেন, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পহন্দ কর না উহা আমার জন্য পছন্দ কর কিভাবে? মুজাহিদ (র) বলেন, ইश হইন বাতিন উপাস্যদের উদাহরণ। কাতাদাহ (র) বনেন, আল্লাহ ত'অালা উদাহরণে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আাছ বে তাহার

দাসকে ঢাহার শ্ত্রী ও তাহার বিছানায় শরীক করে নিশয় নহে। অতএব তোমরা আল্লাহর দাসদিগকে আল্মাহর সহিত কি করিয়া শরীক কর? যদি তোমরা নিজেদের জন্য ইহ পছন্দ না করে তবে আল্লাহ তোমাদের তুলনায় ইহার জন্য অধিক শ্রেয়। 1 a
 জীবজন্জু সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্ুু মুশরিকরা উহার একাংশ আল্লাহর জন্য সাব্যশ্ত করে এবং একাশ্ সাব্যস্ কর তাহাদের অন্য মা’বুদের জন্য। এইভাবে তাহারা আাল্নাহর দেওয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে। হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত একবার হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা আx'অারী (রা) এর নিকট পত্র निখিলেন "আল্গাহ তোমাকে দুনিরায় বে রিযিক দান করিয়াছেন উহাতেই ঢুমি সత্ত্ষ্ট থাক। আল্লাহ তাআআনা পরীt্ষার উদ্দেশ্যে কতক বান্দাকে তাহার কতক বান্দার উপরে রিযিকের্র মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ দান করিয়াছেন। যাহাকে তিনি অধিক সস্পদশানী কর্যিয়াহেন সে তাঁহার শোকর করে কিনা তাহার উপর আল্লাহ ত‘আলা তাহার প্রদত রিযিকের শে হক ফর্য করিয়াছুন সে তাহা পানন করে কিনা তিনি তাহা यাঁচই করিয়া দেখিবেন। রেওয়ায়াতটি ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন।



৭২: এবং আাল্লাহ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি কর্রিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি কর্রিয়াছেন এবং তোমাদিগকে জীবন্নাপকরণ দান কর্রিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যা বিশ্বাস করিবে এবং উহার্গা কি অাল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ ঊপর্রোত্ত আয়াতে আল্ধাহ ত'জালা তাহার বাদ্দাদিগকে তাহার প্রদত অপর নিয়ামতের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদের ম্্য হইতেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির त্তী সৃষ্টি করিয়াছেন यদি তাহাদের ন্র্রীদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে না করিয়া অन্য জাতি হইতে সৃষ্টি করিতেন তবে তাহাদের পারশ্পারিক ভানবাসা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হইত না। আল্লাহ ত'অানা অনুפ্হহ করিয়া বনী আমদকেই নারী র্রুপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীীকে নরের জন্য স্তী কর্রিয়া দিয়াছছে। অতঃপর আল্লাহ ত'অাनা ইর্রশাদ করিয়াছেন বে তিনি ত্রী হইতে মানুষ্ের জন্য পুত্র ও পৌৰ্রের সৃষ্টি
 যায়দ ও হাসান (র) এই অর্থ গহণ কর্য়াছেন। ও’বা (র) .... হयরত ইবনে আব্বাস
 সন্তান ও সন্তানের সন্তান। সুনাইদ (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তোমার পুত্র হইন তাহারাা যাহারা তোমার পতি অনু্ুহ করে তোমার সাহায্য করে এবং ঢোমার সেবা করে। কবি হুমইদ বলেন

উক্ত কবিতায়ও


 করিয়াছছন। আयুর রায়্যাক (র) .... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি
 (র) বলেন আরূবে ইহাই নিয়ম ছিল বে পুত্ররা থিদমত করিত। আওফী (র) হযরত
 প্রসংণে বর্ণনা করেন, ग্তীর অন্য পক্ষের পুত্ররা এই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত নহহ। . দেয় । বলা হইয়া থাকে
 অন্ত্ভুক্ । হ্যরত ইবনে আব্বাস (র) এর এই শেষ কथাটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মাসক্রক, আবূ-যুহা, ইবরাইীম নখয়ী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ এবং কুরাযী (র)ও বनिয়াছ্ন। ইকরিমাহও হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা কর্যিয়াছেন। আनী ইবন তানহা (র) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা


 ঘরের সেবক ও শ্ধভরানর্যের সদস্যদের দ্মারা সেবাযত্ন লাভ হয় অতএব ইহাও আল্লাহর


 পুর্রণণ পৌৗ্রগণ ও জামাতাগণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত কারণ তাহারা শ্ত্রীর সন্তান কিংবা কন্যার স্বামী হইবে। শা’বী ও যাহ্হাক (র) এইমত পোষণ কর্রিয়াছ্েে। অধিকাশশ

সম<়ে ইহারা এই ব্যক্তিরই অধিনস্ত ইহার তত্ত্রাবধানে এবং ইহার সেবায় নিয়োজিত থাকে। নসরা ইবন আকতম (র) হইতে বর্ণিত হাদীস, ইহাই। হাদীসটি ইমাম আবূ দাটদ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যে সকল जাফসীর্রকারগণ  جَ
 বানাইয়াছেন। 1 করিয়াছেন। অতঃপর মুশরিক্রিিগকে ধমক দিয়া বনেন পরও কি তাহারা বাতিলের প্রতি মৃর্তি ও অন্যান্য শরীকসমূহের প্রতি বিশ্বাস সাপন
 অन্যের প্রতি সম্বধ্ধিত করে? বিৈঁ্ধ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ ত'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে পত্নি দান কর্রিয়াছিনাম না? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিয়াছ্নিনাম না? আমি কি ঘোড়াকে তোমার অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিনাম না? आমি কি তোমাকে মানুব্যে উপর সরদারী করিতে ও জরাম করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিনাম না?

##  

## 

१७. এবং উহারা কি ইঁবাদত করিবে আল্লাহর ব্যতীত অপরের यাহাদিগের আাকাশ মডনী অথবা পৃথিবী হইঢে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ কর্রিবার শক্তি নাই, এবং উহারা কিছুই করিতে সক্ষম নহে।
१8. সুত্রাং আল্লাহর কোন সদৃশ্য স্থির কর্রিওনা। আল্লাহ জানেন এবং ঢোমরা জান না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'জালা লেই সফল্ন মুশরিকদের আলোচ্না করিতেছেন যাহার্রা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদত করে অথচ, নিয়ামত দানকার্ীী র্রিযিক দানকারী সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্নাহ তা'আলা ঢাঁহারা কোন শরীীক নাই। এতদসত্ত্বেও তাহার

মূর্তি ও অন্যান্য এমন সকল বস্তুর পূজা করে যাহারা না আসমান হইতে কোন রিযিক দিতে সামর্থ রাখে, না যমীন হইতে। তাহারা বৃষ্টি বর্ষণ করিতেও সক্ষম নহে গাছপালা ও ফসল উৎপন্ন করিতেও সক্ষম নহে এমন কি তাহারা নিজ্রেদের জন্য কোন ব্যবস্থা


 ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। কিন্তু তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক কর।

৭৫. আল্লাহ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইইতে উত্তম রিযক দান করিয়াছেন এবং সে উহা ইইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য! অথচ উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

তাফসীরঃ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা‘আলা মু‘মিন ও কাফিরের জন্য দৃষ্টান্তটি বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র)ও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)ও এইমত পোষণ করিয়াছেন। সত্তাধিকারভুক্ত দাস যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, ইহা হইল কাফিরের দৃষ্টান্ত এবং যে ব্যক্তিকে উত্তম রিযিক দান করা হইয়াছে সে উহা হইতে গোপন ও প্রকাশ্যে দান করে ইহা হইল মু‘মিনের দৃষ্টান্ত।

হযরত মুজাহিদ (র) হইততে ইবনে আবূ নজীহ (র) বর্ণনা করেন, ইহা দ্বারা মূর্তি ও আল্লাহ তা‘আলার সার্বভৌমত্বের উদাহরণ পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাহারা যে মূর্তি পৃজা করে উহা এবং আল্লাহ তা'আলা কি সমান হইতে পারে? যেহেতু উভর়ের মধ্যে স্প্ট্ট পার্থক্য বিদ্যমান যাহা কেবল নির্বোধ ছাড়া সকলেই বুঝিতে সক্ষম এই জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন কেবল আল্লাহর জন্য বরং তাহাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

## সুরা আন্-নাহল

৭৬. আল্লাহ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির— উহাদিগগর একজন মূক, কোন কিছ্ররই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছু করিয়া আসিতে পারে না। সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দিশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

তাফসীর ঃ মুজ্ঞাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতেও আল্লাহ তাআলা মূর্তি ও স্বয়ং তাঁহার নিজ্জের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছ্ছেন অর্থাৎ মূর্তি তো বোবা কথা বলিতে সক্ষম নহে এবং কোন কাজ্জ সমাধা করিতে পারে না। মোটকথা সে কার্যকলাপ ও কথাবার্তা
 যেখানে তাহাকে পাঠায় কোন কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না।
 সেই ব্যক্তি যে ন্যায়ের শিক্ষা দান করে যাহার কথা সত্য এবং কর্মকান্ড সঠিক
 কেহ কেহ বলেন, আয়াতে যে বোবা ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে সে হইল হযরত উসমান (র) এর গোলাম। সুদ্দী, কাতাদাহ, আতা, খুরাসানী ও ইবনে জবীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (র) হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উল্লেখ্তিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের দৃষ্টান্ত পেশ করা ইইয়াছে যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান ইবনে সব্বাহ আল বায়যার় (র) .... হযরত
 তাফসীর প্রসংগ্গে বর্ণনা করিয়াছ্নে, তিনি বলেন আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি

 হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, যেই বোবা ব্যক্তিকে হযরত উসমান (রা) কোথায়ও পাঠাইলে কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিত না সে হইল তাঁহার গোলাম। তিনি তাহার জন্য ব্যয় করিতেন তাহার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিতেন অথচ, সে ইসলাম গ্গহণ করो পছন্দ করিত না এবং হযরত উসমান (রা) কে সদকা করিতে ও সৎকাজ করিতে বাধা দান করিত। অতঃপর তাহাদের উভয়ের সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

# (VV)  <br>   (Va) o 

१৭. जাকাশ মভনী ख পৃথিবীর অদৃ凶্য বিষয়़র জ্ঞান জাল্লাহরুই এবং কিয়ামতের ব্যাপার়তো চক্ষুর পলকের ন্যায় বর্যং উহা অপেকাও সত্কর। অাল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশঞ্পিমান।
৭৮. এবং আল্লাহ তোমাদিগকে নির্গত কন্রিয়াছেন তোমাদিগেন্ন মাছ্ছগর্ভ ইইচে এমন অবস্থায় বে তোমরা কিছুই জানিতে না। তাই তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি দৃষ্ষিশক্তি এবং হুদয় যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
 প্রতি? জাল্লাহই উহাদিগকে স্থিন রাধেন। অবশ্যই ইহাত্ নিদর্শন রহিয়াছ্ মু'মিন সম্প্রদ়ায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আান্নাহ ত'অালা তাহার অসীম क্ষমতা ও जসমী জ্ঞানের উল্নেখ কর্যিয়েন। आসমান ও যমীনে যত গোপন বিষয়সমূহ রহিয়াছে উহা কেবল তিনিই জানেন। অবশ্য যদি তিনি অনুগহপপূর্বক অন্য কাহাকে অবগত কর্রেন তবে সে জানিতে পার্। জার তাহার ফমতা এত অসীম বে তিনি যথন যাহা ইচ্মা করেন। "হইয়া যাও" বলিনেই উহা হইয়া যায়। উহা কেহই বাধা দেওয়ার ফমতা রাとে না । ইরশাদ ইইয়াহে ' চোখের পলক মারিতেই সস্পন্ন হয়। অর্থাৎ তিনি यাহা ইচ্মা কর্রেন উহা চোখের এক


 সকলকে সৃষ্টি করা ও তোমাদের পুনর্জীবন দান এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও তাহাক্কে পুনরায় জীবিত করিবার ন্যায় সহজ।

অতঃপর আল্লাহ ঢ'অালা ঢাঁহার বান্দাদদর প্রতি আরো অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের মায়ের পর্ভ ইইঢে যখন বাহির করিয়াছেন তখন তাহারা কিছুই জানিত বুঝিত না কিন্ুু তিনি অনুপ্রপৃর্বক তাহাদিগকে কান দান করিয়াছেন যাহার সাহাভ্যে তাহারা শদ্দসমূহ শ্রবণ করিতে পারে। চফ্মু দান কর্রিয়াছেন যাহারা সাহাব্যে তাহারা দৃশ্যমান বস্কুসমূহক্কে দর্শন করিতে পার্। অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা ঢাহাদ্রে উপকারী ও অপকারী ব্క্রুসমূহকে পৃথক করিতে পারে? তবে মানুষের এই ইন্দ্রিয় শক্তি ধীরে শক্তিশানী হয় তাহার বয়স বৃক্ধি হওয়ার সাথ্থ সাথে তাহার শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তি ও জ্ঞান পরিপক্য হইতে থাকে এমনকি সে বৌবনে পদার্পণ করে। আল্লাহ মানুষকে এই শক্তিসমূহ দান করিয়াছেন যেন সে তাঁহার ইবাদত করিতে সক্ষম হয় এবং আল্ধাহর ইবাদত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক অংগ প্রতৃগের শক্তির সাহাय গ্রহণ করে। সহীহ বুখারী শরীফে হযরতত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূনুল্नাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্মাহ ত'অালা ইরশাদ করিয়াছূন বে ব্যক্তি আমার ওলীর সহিত শজ্রুত পোষণ করে সে যেন আমার সহিত যুক্ধের ঘোষণা করে, আমি আমার বান্দার প্রতি বে সকল বিষয় ফর্য কর্রিয়াছি উহা পানন কর্রিয়া আমার বে নৈকট্য লাভ করিতে পার্রে অন্য কোনন ইবাদত দ্ঘারা এত নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অবশ্য অধিক পরিমাণ নফন ইবাদত করিতে বান্দা আমার নৈকট্যলাভ করিতে পারে এমন কি আমি তাহাকে ভালবাসিতে থাকি। আর আমি যখন ঢাহাকে ভালবাসী তখন আমি ঢাহার কান হইয়া যাই যাহার সাহাভ্যে সে শ্রবণ করে। আমি তাহার চন্মু হইয়া যাই সে উহার সাহাভ্যে দর্শন করে, আমি ঢাহার হাত হইয়া যাই সে উহার সাহাব্যে ধারণ করে আমি তাহার পাও হইয়া যাই সে উহার সাহাব্যে পদাাননা করে। যদি আমার নিকট সে প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আামি তাহাকে দান করিব যদি লে আমাকে ডাকে তবে অবশ্যই আমি তাহার ডাক্কে জওয়াব দিব। যদি সে আমার নিকট অাশ্রয় চায় তবে অবশ্ই আমি তাহাকে আশ্রয় দান করিব। আর কোন মু'মিন বান্দা বে মৃহ্যু পছন্দ করে না তাহার প্রাণ বাহির করিতে আমি যতটুফু দ্বিধা বোধ করি অন্য কোন ব্যাপারে আমি অতটুকু দ্মিধা বোধ করি না। অামি তাহাকে দুঃখ দিতে ইচ্মা করি না কিন্ুু মৃত্যু এমন বস্তু যাহা হইতে কেহ রক্ষা পায় না।

হাদীসটির মর্ম হইল, কোন বাদ্দা যখন ইখলাসের সহিত আল্লাহর ইবাদত করে তখন তাহার সকল কাজ কর্ম আল্gাহর উm্mো弓 হইয়া थাকে। অতএব তাহার শ্রবণ শক্তিকে সে আল্লাহর সత్ুूধ্টি লাভের উল্দেশ্যেই ব্যয় করে তাহার দর্শনশক্তিকে সে

[^1]আল্লাহর জন্যই কাজে লাগায় এবং তাহার যাবতীয় ধরা ছোয়া ও চনাফেরা কেবন মাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সংখতিত হয়। এবং সে তাহার এই সকল কাজেই আল্লাহর সাহাय্য প্রার্থনা করে। এই কারণণ বুখারীর রেওয়ায়েত ছাড়া অন্য রেওয়ায়েতে বर्ণि इইয়াছে। সে শ্রবণ করে, आামার সাহা্্যে সে দর্শন করে, আমার সাহা্্যে সে ধরিতে থাকে এবং আমার সাহাব্যে’ই সে চলিতে থাকে। আর এই কারণণঔ আল্লাহ ত'অানা ইরশাদ कরিয়াছেন ত'আলা তোমাদিগকে কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন, যেন তোমরা

 আপনি বনিয়া দিন, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ্ন এবং তোমাদের জন্য কান, চক্ষুসমূহ ও অত্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্ুু তোমরা বহ্হ কমই শোকর করিয়া থাক। আপনি বলিয়া দিন তিনিই যমীনে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এবং তাহার নিকটই তোমাদিগক্কে একত্রিত করা হইবে (মুনক-২৩-২৪)।

অতঃপর আাল্লাহ ত'অানা ইরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও যমীনের মাবে শূন্যে বে সকল পদ্মী উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের প্রতি কি তাহারা দৃট্পিপাত করে না? কি ভবে তাহারা স্ীীয় পাখার সাহাভ্যে শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে তো কেবল আল্লাহ ত'আালা স্বীয় কুদরতেই রুখিয়া রাখিয়াছছন। অর্থাৎ তিনিই পক্ষীদের মধ্যে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহার সাহাব্যে প̣ইই্রপে শূন্যে উড়িতে সক্ষম। পক্শীর এইহ্রপপে উড়িয়া বেড়াইবার আলোচনাই আল্নাই ত'আালা সূরা-মূলক এর মধ্যে ইরশাদ

 নাই-यাহারা পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং পাখা সংকুচিত৫ করে তাহাদিগকক একমাত্র রহমান ব্যতিত অন্য কেহ রুথিয়া রাথখ না। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে

 রহিয়াছে।

##   





## 

৮০. এবং আল্লাহ তোমাদিগের গৃহকে করেন তোমাদিগের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদিগের জন্য প্-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন। তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন কর্রিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার এবং তিনি তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন ইহাদিগের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

৮-১. এবং আল্লাহ যাহাকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য পাহাড়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ক্রের, উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা ফরেন তোমাদিগের জন্য বর্মর, উহা তোমাদিগকে যুক্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদিগের প্রতি ঢাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আাক্মসমর্পন কর।
৮২.অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী প্পীছাইয়া দেওয়া।
b৩. তাহারা আল্লাহর অনুহ্থহ জ্ঞাত আছে কিন্তু সেগুলি উহারা অস্বীকার কর্র এবং উহাদিগের অধিকাংশই কাফির।

তাফসীরে ঃ আল্মাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে তাঁহার বান্দাদের প্রতি স্বীয় অপরিসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি তাহাদের প্রতি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও বসবাস করে এবং উহা দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। ইহা ছাড়া পশুর চামড়া দ্বারা তাহারা তাঁবু নির্মাণ করে যাহা তাহারা সফরকালে সহজেই বহন করিয়া লইতে পারে এবং স্বদেশে অবস্থান কালেও
 ,

 ঘরের সরঞাম প্রস্রুতি কর্রিয়া থাক এবং আরো উপকারী আসবাবপত্র তৈয়ার করিয়া থাক। 晃结 শক্দের অর্থ, কেহ বলেন, মান, কেছ বলেন কাপড় কিন্তু কোন বিশেষ বস্তুর সহিত ইহা নির্দিষ্ট নহে ইহাই সঠিক মত। কারণ ইহা দ্বারা কাপড় বিছানা ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা বাণিজ্যিক মাল হিসাবেও ব্যবহ্গত হইয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, ‘́اً অর্থ উপকারী বস্তু। মুজাহিদ, ইকরামাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান, আতীয়্যাহ, আওফী, আতা খুরাসানী, যাহৃহাক ও কাতাদাহ (র)



 তোমাদের জন্য ও কাতান দ্বারা তোমাদের জন্য কাপড়সমূহ বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে তাপ
 यাহা তোমাদিগকে যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাত ইইতে রক্ষা করে যেমন লোহার টুপি ও বর্ম ইত্যাদি।
 যাহা দ্বারা তোমরা তোমাদের বিভিন্ন কাজে ও প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাক যেন উহা আল্মাহর ইবাদতে তোমাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়। তোমরা আল্নাহর অনুগত হও। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এখানে এই তাফসীর গ্রহণ ‘করিয়াছেন। কর্নে। रয়ত কাতাদাহ (র) বলেन

প্রসংপে বলেন এই সূরাহকে এই কারণণই রাখা হয় যেহেহু ইহার মধ্ব্য নিয়ামত পূর্ণ করিনার উল্লেখ রহিয়াছে। আদ্দুন্নাহ ইবনে মুবারক ও আাব্বাদ ইবনে আওয়াম ইবনে আনযাল দূূূীী (র) হইতে তিনি শাহৃর ইবন হাওশাব (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, বে তিনি এখান থাক। হাদীসটি আবূ ঊবাইদ কাসেম ইবনে সাল্ধাম (র) আব্বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । ইবনে জরীর (র) ইহাকে দুই সূত্র বর্ণনা করিয়াছছন এবং এই কিরাতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আত খুারাসানী (র) বলেন, কুর্ান আরববাসীদের অনুধাবন কমতার উপর ভিত্তি করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা কি आল্লाহর बই বाণীর প্রতি बक्क्र কর ना
 কারণ, আরবেরে লোকেরা পাহাড়-পর্বতের অধিবাসী ছিলেন।
 আয়াতে ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম লোম ও চুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ জরারবাসীরা এই সকন পশ্র মালিক ছিল এবং দিবারাত্র এই সকন পশ্রে সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল। এবং পশম লোম ও ছাগলের চুল দ্বারা তাহারা বিভিন্ন প্রকার
 এর মধ্যে আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিবার কথ্থা উল্লেখ কর্রিয়াছেন অথচ ইহা অপেক্ষা আরো অনেক বড় বড় নিয়ামতও আল্মাহ মনুষকে দান কর্রিয়াছেন কিত্ুু বৃষ্ধির भানিকে তাহারা অধিক পছন্দ করিত অই কারণণ আল্লাহ ত'‘ানা পানি বর্ষণণর কথা

 শীত হইতে রুক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা গরমের সহিত নড়াই করিত। শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি তাহাদের নিকট বড় একটা গুরুত্বের
 সকন নিয়ামত বর্ণনা করিবার পরও যর্দি তাহারা আল্লাহর অসীম কুদরত ও অনুপ্হহর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর্রিয়া কেবন তাহারই ইবাদত না করে তবে আপনার কোনই কতি নাই আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার দায়িত্ৃ কেবল সত্যকে পৌছাইয়া দেওয়া এবং উহা जাপনি পৃর্ণ কর্রিয়াছেন।
 সকন নিয়ামতের মূন দাত আল্ধাহ। কিত্ুু এতদসন্ত্তেও তাহারা ইহা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সহিত অন্যের ইবাদত করে আার আল্ধাহ ছাড়া অন্য কেহও তাহাদের সাহাय্য কর্রে ও রিयিক দান করে বनिয়া বিশ্বাস করে। তাহাদের অধিকাশ্প লোক কাফের ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রি অকৃতজ্ঞ। ইবনে আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত বে এক বেদুঈন রাসুলুল্নহ (সা) এর

 কর্রিয়াছেন, লোকটি বলিল, সত্য কথা । রাসূলूন্তহ (সা) পাঠ করিলেন
 বলিল, সত্য বनिয়াছছন। এইভাবে রাসূলুল্মহ (সা) আয়াত পড়িতে লাগিলেন এবং

 তোমরা তাহারই অনুগত হইয়া যাও" তখন আরব বেদুঈন পিঠ ফির্রাইয়া চলিয়া গেন। তথन এই आয়াত অবणी

oهُمْ يُسْتَتْتَبُوْكَ

## 




৮8. यেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্খিত করিব সেদিন কাফিরদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্ত্রুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।
৮৫. শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তখন উহাদিগের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।
৮৬. মুশরিকরা তাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক। ইহারাই তাহারা यাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহান করিতাম তোমার পরিবর্তে। অতঃপর তদুত্তরে উহারা বলিবে তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৮-৭. সেইদিন তাহারা আল্লাহর নিকট আঅ্মসমপ্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ডাবন করিত তাহা তাহাদিগের জন্য নিফ্ফন হইবে!

৮-b. আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরগণের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীগণের কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

তাফসীর ঃ আখিরাতে মুশরিকদের কি পরিণতি হইবে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যেই দিন সকল মানুষকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করা হইবে সেইদিন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হইবে। যিনি স্বীয় উন্মত সম্পর্কে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন যে তিনি তাহাদিগকে যে দাও‘আত দিয়াছিলেন সেই দাও‘আত তাহারা
 পেশ করিবার অনুমতি দান করা হইৰবে না। কারণ, তিনি জানতেন যে তাহাদের ওজর

 আর তাহাদিগকে ওজর পেশ করিবার জন্য অনুমতিও দান করা হইবে না। এই কারণে

 দেখিবে তখন
 হইবে না বরং কিয়ামতের মাঠ হইতে বিনা হিসাবেই অতি দ্রুত তাহাদিগকে আযাব পাকড়াও করিবে। যখন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হইবে তখন উহাকে সত্তর হাজার

লাগাম দ্বারা টানিয়া আনা ইইবে প্রত্যেক লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকিবে। উহা হইতে একটি গর্দান উপরের দিকে উঁচू হইয়া সকল মাখলূকের প্রতি তাকাইবে এবং এমন গর্জন দিবে যে উহার কারণে সকলে হাঁটুর উপর পড়িয়া যাইবে। তখন জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আমি প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর জন্য নিযুক্ত হইয়াছি যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আর অমুক, অমুক বলিয়া কয়েক প্রকার লোকের উল্লেখ করিবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত।


অতঃপর জাহান্নাম তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিবে এবং হাশরের মাঠ হইতে তাহাদিগকে ঠোক মারিয়া লইবে যেমন পাখী বীজকে ঠোক মারিয়া লয়। আল্লাহ তাআআলা ইরশাদ করেন


আর যখন জাহান্নাম দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিবে তখন তাহারা জাহান্নামের ক্রোধ ও গর্জন ওনিবে। আর যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যুকে কামনা করিবে। বলা ইইবে, আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না বরং অনেক মৃত্যু কামনা কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে侵 আর অপরাধীরা জাহান্নামকে দেখিয়াই ভাবিবে তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই।


হায়! কাফিররা यদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা তাহাদের মুখমন্ডন হইতে • আর পিঠ হইতে আগুন হটাইতে সক্ষম হইবে না আর না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে। বরং হঠাৎ তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌছাবে এবং তাহাদিগকে দিশাহারা করিয়া দিবে তখন না তো তাহারা উহা দূর করিতে পারিবে আর না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্নাহ তা‘আলা ইর্শাদ করিয়াছ্ছে কিয়ামতের দিন মুশরিকরা যখন ভীষণ বিপদের সপ্মুখীন ইইইবে এবং যখন তাহারা

আাল্নাহন সহিত যাহাদিগকে শরীক করিত তাহাদের পক্ষ হইতে সাহায্যের সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন থেই শরীকরা তাহাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ইরশাদ হইয়াহা সেই সকন শরীকদিগকে দেখিতে পাইবে দুনিয়ায় যাহাদের তাহারা পূজা করিত |夕ُقُ
 তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা হইল আমাদের শরীক যাহাদিগকে আপনাকে ছাড়িয়া আমরা পৃজা করিতাম। অতঃপর जাহারা বলিবে আমরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ তহাদের সেই শরীকরা বলিবে, আমরা তোমদিগকে আমাদের ইবাদত করিতে তো বলিতাম না। তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। ইরশাদ ইইয়াছে :


আর সেই ব্যক্তি হইতে অধিক ওুমরাহ আর কে ইইতে পারে বে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন ব্যক্তির পৃজা করে যাহারা কিয়ামত পর্य্তন্ত তাহাদের ডাকের জওয়াব দিবে না আর তাহাদের ডাক সশ্পর্কে তাহাদের কোন খবরও নাই। আর যখন সেই মুশরিক লোকদিগকে একত্রিত কর্া হইবে ঢথন শরীকরা পূজাকারীদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের পূজাকে অস্বীকার করিবে। আল্পাহ ত'অালা আরো ইরশাদ করেন


তাহারা আল্ধাহকে ছাড়িয়া অন্যান্য উপাস্য বানাইয়াছে যেন তাহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হইতে পারে। কখনো নহে, তাহারা তাহাদের ইবাদত ও পূজাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্র হইয়া যাইবে। খলীল (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,尼
 তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে সাহাব্যের জন্য ডাক। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহহিয়াছে।
 তাফসীর কর্রিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কাফির মুশর্রিকদের সকলেই আল্লাহর অনুগত ইইয়া যাইবে। সকলেই আল্লাহর কথা শ্রবণ করিতে ও তাহার হহুমের অনুসরণ করিতে
 ইব্ন কাঘীর—२০ (৬ষ্ঠ)

 সময় দেখিতে পাইবেন যथন অপরাধীরা মাধা অবর্নত করিয়া তাহাদের্র প্িপানকের নিকট অবস্থান কর্তিবে তাহারা সেই সময় বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি
仿 আনুগত্যের কথা বनিতে থাকিবে। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া যে সকল মিথ্যা ইলাহ বানাইয়াছিল তাহাদের সকনেরই অবসান ঘটিবে। অতএব সেখানে তাহাদের কোন भाशायাকারী ও রক্ষাকর্ত थाকিবে না। 1
 বৃদ্ধি করিয়া দিব। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর শাস্তি এবং আল্লাহর পথ ইইতে অন্যকে বাধা প্রদানের উতয় শাঙ্তি দান করা হইবে। 1

 ঞ্পংস করে কিন্ুু তাহাদের কোন অনুত্রতিই নাই। উক্ত আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে, বেমন বেহেশত্রে মধ্যে মু'মিনদের বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। দোयখখর মধ্যেও কাফ্র্রের শাস্তিরও বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। वেমন ইর্রশাদ হইয়াছছ প্রত্যেকের জন্যই দ্তিণ হইবে কিন্ুু তোমরা জান না। হাফি্য আবূ ইয়ালা (র) '...'
 মধ্যে জাহন্নামীদের উ’পর বিযাক্ত সর্পের দংশন বৃদ্ধি ইইবে এবং সেই সপ্পললি এত প্রকাড্ড ইইবে যেন উহা বড় বড় থেজুর গাছ। ওরাইহ ইবনে ইউনূস (র) হযরত ইবনে
 বলেন, উহা ছইল आরাশ্শেন নীচে পাচচটি নহর যাহর্র কয়েকটি দ্বার শাশ্তি দেওয়া হইবে রাত্রে এবং কয়়েকটি দ্বারা শাঙ্তি দেওয়া হইবে দিনে।

৮৯. নে দিন आমি উথ্صিত কর্রিব, থত্যেক সশ্প্রদায্যে তাহাদিগেরই মধ্য হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক একজন সাক্巾ী এবং তোমাকে আামি আনিব সাষ্ষীক্রপে

ইহাদিগের বিষয়ে। जামি অাম্মসর্শ্পণকারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে শ্প্ষ ব্যাখ্যাস্বকূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদম্বজ্প তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ কर्ञिनाম।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আন্লাহ ত'জালা তঁহার বান্দা ও রাসূলকে সম্বোধন

 সাক্ীী থাড়i করিব এবং সেই সকল উপ্মতের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। जর্থাৎ আপনি সেই দিনকে স্মরণ করুন, বেই দিন আপনাকে এই মহা সস্যান ও মর্যাদা দান কর্রিব ভে আপনি সকলের মুকাবিনায় সাক্ষী হিসাবে গৃহিত ইইবেন। অত্র আয়াত সূরা নিসা-এর প্রথমভাগের আয়াতের সাদৃশ্য যাহা হযরত আদুল্নাহ ইবনে মাসউদ
信 উম্মত হইতে সাক্ষী উপস্থিত কর্রিব এবং আপনাক্ তাহাদের সকনের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। इযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) এই পর্যন্ত পাঠ করিলে রাসূলুল্ধহ (সা) বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ ষান্ত হও। হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি जাকাইয়া দেথিলাম, তাহার চক্ষুদ্য় অশ্রুসজল হইয়াহা।

 মুজাহিদ (র) ইহার তাফস্সীর প্রসংণে বলেন, সকল হানাन হারাম্মে জ্ঞান এই কুরআন দ্বারা লাভ করা যায়। তবে আব্দুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাফসীর অধিক ব্যাপক। কারণ কুরআান সকল উপকারী জ্ঞান পুর্ববর্তীদের সংবাদ ও ভবিষ্যত সশ্পর্কে ইহা সংবাদ দান করে। হালাল হার্যাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বে সকন বষ্থুর প্রতি আমরা
 , রহম্রত ও সুস্থবাদ জ্ঞাপক করিয়া আাল্পাহ ত'আালা কুর্রানকে অবতীর্ণ করিয়াছেন।
 বলেন, পবিত্র কুর্ান সুন্নাতের মাষ্যামে সকন্ন বিষয়কে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দেয়।
 এর সহিত। ইহার অর্থ হইল यেই. মহান সত্তা আপনার প্রতি এই কিতাব অবর্তীর করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনার নিকট উহা সম্পর্কে প্রশ্ন কর্রিবেন। ইর্রশাদ

रইয়াহে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকর্ট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রাসূনগণকেও জিজ্ঞাসা করিব आমি অবশ্যই তাহাদের্র সকনকেই তাহাদের আমল সম্পর্কে জিজ্gাসা করিব
 বেই দিন আল্নাহ ত্‘‘আলা রাসূলগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আাপনাদিগকে কি জবাব দান করা হইয়াছিন? ঢাঁহারা বলিবেন, আমরা তো কিছুই

 দিবসে আপনাকে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া অবশ্যই সেই দায়িত্ণ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিরের। ইহ অত্র आয়াত্র একটি চমলকার তাফ্সীর।

৯০. আাল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও आञ্ীীয়-ষ্বজনকে দানের निর্দেশ দেন এবং তিনি निশেধ কর্রেন অশ্লীলতা অসৎকার্य ও সীমানংঘন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিষ্ষা গ্রহণ কর।

ঢাফস্গীর ঃ আল্লাহ ত‘অালা ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগক্কে ন্যায় নিষ্ঠা ও মানুষের উপকার করিতে হকুম করিতেছেন? यেমন ইরশাদ হইয়াছে ن ৷
 তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও তবে সমান সমান প্রতিশোধ প্রহণ কর অবশ্য যদি

 কর্রিয়া দিন এবং সংশোধন করিল তবে উহার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্মে। ইরশশাদ शইয়ाছ ‘কিসাস’ নিয়ম রহিয়াছে অবশ্য বে সদকা দান করে ও ক্ষমা করিয়া নেয় তাহার ওনাহ কমা করা হইবে। এই প্রকার অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা ন্যায় নিষ্ঠাকে স্পষ্ট প্রমাণ করে এবং মানুব্বের প্রতি মানুষকে অধিক উপকার্রের জন্য আহান জানায়। হযরত



করা বুঝান হইয়াছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) বনেন, ঐখানে ‘আদল’ এর অর্ধ জাহের ও বাতেন এর সমনয় স্থাপন করা। আর ‘ইহ্সান’ বনা হয় জাহের হইতে

 আা্̀ীয়তার সস্পর্ক স্থপন করিবার জন্য নির্দেশ করিতেছেন বেমন অন্যত্র ইরশাদ शইয়ाছ श़ আা্মীয়কে তাহার হক দান কর এবং মিসকীন্কে ও মুসাফিরকেও কিন্ু অপব্য় করিবে
 হারাম ও অন্যায় কাজসমূহ হইতে নিমেধ করেন। সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী


 সীমা অত্ক্র্ম করা, মানুষের প্রতি যুনুম অবিচার করা। হাদীলে বর্ণিত, যুলুম ও আা্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট কর্রিবার ন্যায় অপর আর এমন কোন ওনাহ নাই যাহার শাস্তি দুনিয়াতেই তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় এবং পরকালেও উহার কারণণ কঠিন শাস্তি দেওয়া
 জন্য নির্দেশ দিতেছেন, এবং অসৎ ও অক্যানণকর বযু হইতে নিষেখ করিতেছেন। "نَ নুহাইক হইতে বর্ণনা করেনে, তিনি বলেন, আমি হযরতত আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে বলিতে খনিয়াছি পবিত্র কুরতানের সর্বাধিক জামে ও ব্যাপক অর্থবিশিষ্ট আয়াত

 তাফসীর প্রসংগগ বলেন, জাহেনী যুগে ব্যে সকন সৎস্বভাব ও সeচরিত্র ছিন আল্gাহ সকলের জনাই অত্র আয়াত ঘ্মারা উহার হহুম করিয়াছেন, অপর পক্ষ অাল্gাহ তাঅালা সকল অসৎ চরিত্র হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তিনি সকন নিম্ন ও নিকৃষ্ট চরির্র হইতে

 অপছন্দ করেন। হাফিয আবূ ইয়ালা মা'রিফাতুস্সাহাবা নামক গ্রন্থে উল্ধেখ করিয়াছেন, आবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফাত্হ হাম্নী (র) .... আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আকসম ইবনে সাইফী যখন রাসূনুল্নাহ (সা)-এর আবির্ভাব

সম্পর্কে অবগত হইলেন তখন তিনি রাসূলুল্মহ (র)-এর দরবারে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলে তাহার কওমের লোক তাহাকে বাধা প্রদান করিল, তিনি বলিলেন তবে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে দাও। অতঃপর তাহার পক্ষ হইতে রাসূলুল্মহ (সা)-এর দরবারে দুইজন প্রতিনিধি আগমন করিল এবং তাহারা বলিল, আমরা আকসম এর প্রতিনিধি তাহারা প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনি কে এবং কি? নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমাদের প্রথম প্রশ্ন আমি কে? ইহার জওয়াব হইন, আমি, মুহাম্মদ ইবনে আদ্রুল্লাহ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, আমি আল্লাহর বান্দা ও ঢাঁহার রাসূল। রাবী বলেন,
 অতঃপর তাহারা রাসূলুল্নাহ (সা) কে বলিল আপনি বার বার ইহা আমাদের নিকট পাঠ করিয়া ఆনান। অতঃপর তিনি আয়াতটি বার বার পাঠ করিয়া ఆনাইলেন। এমন কি তাহারা উহা মুখস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর উক্ত প্রতিনিধিদ্ব্য় আকসম এর নিকষ্ঠ আসিয়া সবকিছুই বলিল। তাহারা বলিল, তিনি (মুহাশ্মদ) স্বীয় বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেন নাই। খ্ু কেবন তাহার নিজের নাম ও পিতার নাম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই মনে হইয়াছে। অবশ্য তিনি আমাদের সহিত কিছু কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা তাহার ভাষাই শ্রবণ করিয়াছি। আকসম যখন তাহাদের মুখে সেই কথাত্ি শ্রবণ করিল তখন বলিল, আমি তো মনে করি বে তিনি উত্তম চরিত্র শিক্ষ দান করেন এবং নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করেন। আমার গোত্রের ভাই সব! তোমরা অন্যান্য গোত্রের পূর্বে ইসলাম প্রহণ কর। যেন তোমরা অন্যান্যদের উপর নেতৃত্̨ করিতে পার এবং এই ব্যাপারে যেন তোমরা অন্যদের পশ্চাতে না থাক। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার সশ্পর্কে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নयর (র) .... তিনি আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত নবী করীম (সা) তাহার ঘরের সম্মুখ্ে বসিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত উসমান ইবনে মাयউন (রা) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি বসিবে কি?? তিনি বলিলেন, অবশ্যই, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাকে সম্মুখে লইয়া বলিলেন তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিলেন। কিছুহ্ষণ যাবৎ তিনি আসমানের দিকে ঢাকাইয়া রহিলেন অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে ডান দিকে যমীনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই দিকেই তিনি ফিরিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন যেন তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছু বুঝিতেছিলেন এবং কেহ তাহার সহিত কथা

বनिতেছিন। কিছ্ৰক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থ|-ই চনিতে থাকিন। তিনি পুনরায় উপরের দিকে দৃষ্টি ঊত্তোলন করিলেন এবং থ্রথমবার বেমন তিনি আসমানের দিকে তাকাইতেছিলেন এবারও তেমনিভাবে তাকাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি প্রথম বার উস্মান ইবনে মাयউনের প্রতি ব্রেন তাকাইতেছিলেন পুনরায় তেমনি ভবেই তিনি তাকাইতে नाগিলেন। তখन উসমান ইবনन মাযউন তাহাক্ক বলিলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনার সহিত আমার অনেকবার বসিবার সুব্যো হইয়াছে কিষু আজকের সকালের ন্যায় এইহ্রপ অবস্থ। তো কখনো ঘটে নাই। রাসুন্ন্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে নতুন কি করিতে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি आপনাকে আসমানের দিকেক চক্ষু উত্তোনন করিতে অতঃপর ডানদিকে यমিনের দিকে নামাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি আমাকে ছাড়িয়া আপনাকে লেই দিকে ফিরিয়া বসিতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি ঠিক তদ্রপপ মাথা হেনাইতে লাগিলেন, শেন কেহ আপনাকে কেহ কিছু বनिতেছেন এনং আপনি তাহাকে খুব বুঝাইতেছেন । রাসালূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি কি এই সব কিছু দেখিতে পাইয়াছ? তিनि বলিলেন জী হা, তখन তিনি বनिললেন, আমার নিকট আन्वाহর পক্ষ হইতে তাহার ঞ্রেরিত ফিরিশ্ত আগমন করিয়াছিলেন তিনি বनिলেন আল্মাহর প্রেরিত ফিরিশ্তা? রাসূনूল্নাহ (সা) বলিলেন ছা, তিনি বলিলেন,
 इযরত উসমা ইবনে মাযউন বলেন, তখনই আর্মার অন্তরে ঈমান রেোপাত কর়ন। এবং হযরত মুহাম্মদ (না) এর দাওআআতে সাড়া দান করিলাম। হাদীসটির সूত্র বিফদ্দ মুত্তাসিল ও হাসান। সुত্রটির মা্যে এক অপর হইতে অनिয়া বর্ণনা করার ধারাবাহিকতার উল্লেে রহিয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে आদুল হামীস ইবনে বাহ্রাহম (র) এর সৃত্রে সংক্ষিঞ্জভবে বর্ণনা করিয়াছ্ছেন। উসমান ইবনে আবুল आস সফফী (রা) হইতে জপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, ই মাম আহমদ (রা) বণ্ণনা করেন, आসఆয়াদ ইবনে आমির (রা) .... হয়ত উসমান ইবনে আবৃল আস (রা) হইঢে বর্ণনা কর্রে তিনি বলেন, একবার आমি রাসূনুল্নহ (সা) এর নিকট







 Oَتْتَكِفُوُوَ

৯১．ঢোমরা জাল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করিও যখন পররশ্পর অ尺গীকার কর এবং তোমরা আা／্লাহকে তোমাদিগের যামিন করিয়া শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর জাল্লাহ ঢাহা জানেন।

৯২．সেই নারীীর মত হইও না，বে তাহার সৃতা ম্যবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক ঘুলিয়া নষ্ঠ কর্রিয়া দেয়া তোমাদিগের শপথ তোমরা পরশ্পরকে প্রবঞ্জনা কর্রিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক，यাহাতে একদন অন্যদन অপেক্ষা অধিক লাভবান ₹ও। আল্লাহ তো ইহা ঘারা কেবল তোমাদিগকে পর়ীক্না কর্রেন। তোমাদিপের যে বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ কিয়ামতের্গ দিন তাহা নিষ্যই শ্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ত‘আলা ওয়াদা ও থ্রত্রিশ্রততি পালন্নে জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন শপথসমূহকে না ভাংগিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন বর্ উহার হিফাयতের নির্দেশ দিয়াছেন। ইর্রশাদ হইয়াছে
 কর্রিবার পর উহা उংף করিওনা। অত্র आয়াত এবং
筷 কাফ্ফারাহ যখন তোমরা শপথ প্রহণ কর। জার তোমরা তোমাদের শপথসমূহের হিফাযত করিও। এই আয়াতসমূহ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীীফে বর্ণিত হাদীস


অর্থাৎ রাসূলুল্নাহ（সা）ইরশাদ করেন，আমি কোন বস্তুর উপর কসম খাইয়া যদি তাহার বিপরীত বস্তুতে কন্যাণ মনে করি তবে অবশ্যই সেই কাজ করিব যাহাতে কन্যাণ निহিত এবং ব্বীয় কসমের কাফ্ফারাহ আদায় করিব। অত্র হাদীস এবং পূর্ববর্তী পূর্বোল্লোখিত আয়াত কারণ，বে সকল কসম ও ওয়াদা यাহা পারশ্পরিক চূক্তির ভিত্তিতে সংঘটিত হয় তাহা ভংগ করা যায় না কিষু বে সকন কসম উৎসাহ প্রদানের জন্য সংযটিত হইয়া থাকে উহা অবশ্য কাফ্ফারা দান করিয়া ভংগ করা যায়। অত্র আয়াতে কেবল সেই সকল কসম বুঝান হইয়াছে যাহা জাহেনী যুপের ম্মৃতি বহন করে। হযরত মুজাহিদ（র）


ইবন হাম্বল (র) বলেন আদ্দুল্াহ ইবনে মুহাষ্ ইবনে আবূ সায়বাহ (র) .... হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্नाহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্ন দুইটি দলের পারস্পরিক এক ইইয়া থাকিবার জন্য কসম খাওয়া ইসলামে ইহার কোন স্থান নাই অবশ্য জাহেনী যুগে পারশ্পরিক সাহায্য সহানুভূতির বে কসম খাওয়া ইইত ইসলাম উহাকে কেবল আরো মযবুত ও শক্তিশানী করে। ইমাম মুসলিমও অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির প্রথমাংশের অর্থ হইন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর মুসলমানদের কোন দুইটি দলের মধ্যে সাহায্য সহানুভূতির জন্য নতুন কোন কসম খাইবার প্রয়োজন হয় না ইসনাম গ্রহণ করিলে স্বাজাবিকভাবেই এই দায়িত্q বর্তায় যে মুসনমান বেন অকে অপরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করে। জাহেনী যুগে যেমন সাহাय্য সহানুতুতির জন্য পারম্পারিক কসম খাওয়া হইত ইসলাম গ্ণণের পরও সেই ক্রপ কসম খাইবার কোন প্রয়োজন নাই।.

বুখারী ও মুসनिম শরীফে আসিম আহওয়ান (র) এর সূচ্রে হযরত আনাস (রা) ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ (সা) মুহাজির ও আন্সারদের মধ্যে আমাদের বাড়ীর সম্মুणে বসিয়া বক্ধুত্ ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছিনেন। এই হাদীসের মর্ম হইন যে, তিনি আনসারী ও মুহাজ্রূদের মধ্যে পারশ্পারিক এমন সশ্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন বে তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকার হইয়া যাইতেন। কিন্মু পরবর্তীকালে ইহা রহিত হইয়া যায়। ইবনে জরীর (র) বনেন, মুহাশ্ম ইবনে উমারাহ আসাদী (র)
 বলেন, আয়াতটি রাসূনুন্ধহ (সা)-এর বায়আত প্রসংগগ অবতীণ হইয়াছে বে কোন ব্যক্তি ইসनাম গ্রহণ করিত সে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর হাতে ইসলামের উপর বায় অাত
 জর্থাৎ ইসলামের উপর বে বায় আত গ্রহণ করিয়াছ উহা তোমরা পূর্ণ কর।
 মুর্শরিক্দের অধিক সংখ্যক হওয়া যেন, তোমাদিগকে তোমাদের ইসলামের উপর বায়‘অতকে ভংগ করিতে উৎসাহিত না করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন .... ইসমাঈন (র) নাফি’ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মনুম ইয়াযীh ইবনে মু"আবীয়াহ (রা) এর বায়‘আত ডংগ করিতে তুরু করিন তখন হযরত ইবনে উমর (র) তাহার সকল সন্তান-সন্তুত্গিণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বায়‘আতের উপর ইয়াयীদের হাতে ইব্ন কাছীর—১১ (৬ষ্ঠ)

বায়‘আত করিয়াছিলাম আর আমি রসূলুল্মাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বে-অফা ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝান্ডা গাড়িয়া দেওয়া হইবে। এবং বলা হইবে ইহা ইইল অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার ঝাডা। আল্মাহর স্সহিত শিরক করিবার পর সব চাইতে বড় গদর ও বিশ্বাসঘাতকতা হইল কাহারো হাতে আল্মাহ ও রসূলের বায়'আত করিবার পর উহা ভংগ করিয়া দেওয়া। অতএব তোমরা কেহ বায়‘আত ভংগ করিওনা এবং এই ব্যাপারে কেহ সীমা অতিক্রম ও করিও না। তাহা হইলে কিন্তু তাহার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে মারফূরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) .... হযরত হযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বनেন, আমি রাসূলুল্নহ (সা) কে বলিতে তনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য এমন কোন শর্ত করে যাহা সে পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করে না সে যেন সেই ব্যক্তির মতন যে তাহার প্রতিবেশীকে আশ্রয় দান করিবার পর তাহাকে নিরাশ্রয় ছাড়িয়া
 খুব ভাল জানেন। অত্র আয়াত দ্বারা সেই সকল লোককে ধমক দেওয়া হইয়াছে যাহারা শंপথ মযবুত করিবার পর উহা ভংগ করে। সেই স্ত্রীলোকের মত হইও না যে মযবুত সূতা কাটিবার পর উহা ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। আব্দুল্ধাহ্ ইবনে কাসীর ও সুদ্দী (র) বলেন মক্কায় একজন নিবোর্ধ মেয়ে লোক ছিল সে সূতা কাটিত কিন্তু যখনই মযবুত করিয়া সূতা কাটিত সে উহা ছিড়িয়া ফেলিত। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, ইহা হইল সেই ব্যক্তির উপমা বে তাহার মযবূত প্রতিশ্রুতির পর উহা ভংগ করিয়া ফেলে। আয়াতের এই ব্যাখ্যাই হইল অধিক প্রকাশ ও গ্রহণণোগ্য। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মক্কায় কোন সূতা প্রস্তুতকারী श্ত্রীলোক থাকুক কিংবা না থাকুক উহাতে কিছু আসে যায় না। ইসমে মাসদার হইবার সষ্ভাবনা রাখে। এবং ک্ن এর খবর হইতে বদল হইবার সম্ভাবনা রাথে। আসলে ছিন نَاكَ হইতে নির্গত। ইরশাদ হইয়াছে ${ }^{2}$ শপথসমূহকে তোমাদের পারস্পরিক ধোকার উপায় হিসাবে নির্ধারণ করিয়া লও। ’’।


মানু凶্রে সংখ্যা ষখন অধিক দেখিতে পাও তথন তাহাদের সশ্থুথে তোমরা শপথ করিয়া নিজেদের ঈমানদারীর প্রতি বিষ্ধাস স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা কর অতঃপর তোমাদের পক্ষে যখনই বিশ্ধাসঘাতকতা কর্রা সষ্বব হয় তখনই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হও। কোন দলের দুর্বলত ও পরাজয়ের অবস্থায়ও যখন বিশ্ষাতঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা হারাম ও নাজায়़य তখन শক্তিশাनী ও বিজয়়ের অবস্शায় বিপাসঘাতকত ও ওয়াদা ভংগ করা আরো জ্ন্য ও মারা｜্ֵক। আन্হামদুলিল্মাহ। সূরা আন্ফালে আমরা পৃর্বুই এই ঘটনা বর্ণনা কর্রিয়া আসিয়াছি বে হযরত মু আবীয়াহ （রা）ও রোম সয্রাটের মধ্যে একটি সক্ধি সং凶টিত হইয়াছিন। সক্কির শেষ দিকে হযরত মু＇অবীয়াহ（রা）মুসলিম মুজাহিদগণকে সীমা্ভের দিকে রওয়ানা করিয়া দিলেন। উল্দেশ্য ছিল তাহারা সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার অবস্থান গ্রহণ করিচে এবং যখনই সক্ধিরকান শেষ হইয়া যাইবে তখনই তাহারা রোমীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিবে। হযরত আমর ইবনে উত্বা（রা）তথন হयরত মু＇আবীয়াহ（রা）কে বলিলেন，হে আমীরুুন মুমিনীন！আপনি ওয়াদা পূর্ণ করুন এবং বিশ্পাসঘাত্কতা হইতে
为 চুক্তি হইয়া যায়，তবে যতক্কণ পর্যন্ত চুক্তির সময় লেষ না হইবে চুক্তির একটি বন্ধন খোनাও জায়़य নহে।＂অত্র হাদীস শ্রবণ মা্রই হযরত মু＂অাবীয়াহ（রা）ঢাহার

 ＂মুজাহিদ（রা）বলেন，মানুষ কোন কোন সময় বে গোত্রের সহিত সক্ধি ও মূক্তি করিত তাহাদের তুননায় অন্য গোত্রকে সংখ্যার দিক থেকে অধিক পাইয়া অাহাদের সহিত নতুন সপ্ধি করিত এবং পূর্বে যাহাদের সহিত সক্ধি করিয়াছিল উহা বাতিল কর্রিয়া দিত। আল্লাহ ত＇আলা এইর্রপ সন্ধি করিতে নিযেধ করিয়াছেন। যাহ़হাক，কাতাদাহ ও ইবনে
 জুবাইর（র）বলেন，আল্লাহ ত＂জালা অধ্বি সংখ্যক ঘ্রারা তোমাদিগকে পরীীকা করেন। ইবনে জরীর（রা）বলেন，ইহার অর্থ হইন，আল্নাহ ত‘আলা ওয়াদা পৃর্ণ

准 সঠিক ত্ৰৎপর্য বর্ণা করিরেনে যাহা সশ্পর্কে তাহারা বিরোধ করিতেছে। অতঃপর তিনি প্রG্যেক ব্যক্তিকে তাহার আমন ও কর্মকাড অনুযায়ী শাস্তি ও পুরক্কার দান করিবেন।
৯৩. ইচ্ম করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্মা বিজ্রান্ত কর্রেন এবং যাহাকে ইচ্ম সৎপথথ পরিচালিত করেন। তোমরা याহা কর সে বিষয্যে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।
৯৪. প্রশ্পর প্রবঞ্চনা কর্রিবার জন্য তোমরা ঢোমদিিগের শপথকে ব্যবহার কৃরিও না, কর্রিলে পা স্থির হওয়ার পর পিছু নইয়া যাইবে এবং আাল্লাহর পথে বাধা দেওয়া কারণণ তোমরা শাস্তির আম্বাদ গ্থহণ কর্রিবে, তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশা|্তি।
৯৫. তোমর়া জন্লাহর সংগে ক্ত অগীকার ঢুচ্ম্মেল্যে বিক্রয় করিও না। आল্লাহ निকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম यদি তোমরা জানিতে।
৯৬. তোমাদ্দিগের নিকট যাহা আছে তাহাতো নিঃণেষ হইবে এবং আল্লাহর
 তাহার্যা যাহা করে ঢাহা অপেষ্গ শ্রেষ্ঠ পুরক্ষার দান করি।
共

 সকনেই ঈমান আনিত। অর্থাৎ সকনের মধ্যে পারশ্পারিক ঐ্ৰকামত প্রতিষ্ঠিত হইত। পারস্পারিক বিরোষ ও শ(্রুত বিদ্যমান থাকিত না।



দলে পরিণত করিতেন তবে তাহারা পারম্পরিক বিরোধ করিতেই থাকিবে। কিন্তু আল্নাহ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন আর এই কারণেই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি কর্রিয়াহেন করেন যাহাকে ইচ্ম হেদায়াত দান করেন। অর্থাৎ হেদায়াত প্রদান ও ত্যরাহ করা তাহারই ইচ্ছার অধিনস্ত। অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকন কর্মকাড সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তোমাদের ছোট বড় সর্বপ্রকার কর্মফল্ন দান করিবেন। অতঃপর আল্ণাহ তাআলা মানুষকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন শে, তাহারা যেন তাহাদের শপথসমূহকে ধোকার ও চালবাজীর জন্য প্রয়োগ না করে তাহা হইলে কিত্ু ধর্মীয় দৃঢ়তার পর এই কারণে তাহাদের পদশ্থলন ঘটিবে বেমন সর্ল সঠিক পথে চলিতে চলিতে পথ ড্রীষ্ঠ হইয়া পড়ে। এবং তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকত অন্যের জন্যে হেোয়াতের পথে পরিচালিত হৃইবার জন্য বাধার সৃষ্টি করিবে। जর কারণ কাফির যথন দেখিবে একজন মু'মিন তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকত করিয়াছে তখন তাহার এই সত্য ধর্মের প্রতি তাহার কোন ভরসা থাকিবে না এবং এই কারণেই সে ইসনাম ধর্ম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে। এই কারণণ ইর্রশাদ ইইয়াছে
 ইইতে বিরত রাখিবার কারণে তোমাদের দুর্তোগ পোহাইতে হইবে এবং ইহা ছাড়া তোমাদের জন্য আরো কঠোর শাস্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সহিত শপথ কর্রিয়া উহার বিনিময়ে দুনিয়ার নগণ্য বস্তু গ্রহণ করিও না দুনিয়ার সমুদয় বস্হুই আখিরাতের তুলনায় নগণ্য। यদি আদম সন্তানের জন্য দুনিয়ার সকন ধনরাশী জমা করা হয় তবুও আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে উহা তাহার জন্য উত্তম। অর্থাৎ বে ব্যক্তি সওয়াবের আশা রাথে এবং পরকালের সওয়াবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার ওয়াদা ও রূক্তি সংরক্ষণ করে তাহার জন্য আল্লাহর


 আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা চিনস্থায়ী। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে তোমাদের নেক আমলসমূহের ৫ে পুরক্কার রহিয়াছে উহা কোন দিন বিনুণ্ত হইবে না উহা চিরস্থায়ী।

 বিনিময় দান করিব। আল্লাহ ত'আলা লামে তাকীদ দ্বারা শপথ করিয়া এই কথা

ঘোষণা কর্তিয়াছছন বে, তিনি ৃধর্যধারণকারীদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এবং তাহাদের అনাহ কমা কর্রিয়া দিবেন।

৯৭. সু‘মিন হইয়া পুরুষ্য ও নার্রীর মধ্যে বে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে জামি নিস্চয়ই আনন্দময় জীবন দান কর্রিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরক্কার দান কর্রিব।

ঢাফসীর : ব্যে ব্যক্তি সৎকাজ করে অর্থাৎ কুর্রান ও সুন্নাহ মুতাবেক বে ব্যক্তি তাহার কার্যাবनी সুসশ্পন্ন করে এবং তাহার অন্তরে আল্লাহ ও তাহার রাসৃলের প্রতি ঈমান পোষণ কবে এবং তবে সে ব্যক্তি চাই নর হউক কিংবা নারীী जাহার জন্য আল্লাহর ত'‘্মানা এই ওয়াদাই কর্রিয়াছেন ব্যে তিনি এই দুনিয়াই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিবেন এবং পরকালে তাহার আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। উত্তম জীবন দ্বারা এমন জীবন বুঝান হইয়াজ্গ যাহাত নানা প্রকার आরাম আর্যেশ বিদ্যমান থাকে। হযরুত ইবনে আব্বাস (রা) ও উলামায়ে কিনাম্রে একটি দল হইতে বর্ণিত তাহারা我 ঢালেব (রা) হইতে বর্ণিতত আব্যাস (রা) ইকরিমাহ, ওহ̆ব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতেও এই ঢাফসীর বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হযরত আনী ইবন जানহা (র) বর্ণনা করেন ইহার অর্থ س ও সৌভাগ্য। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন বেহেশত ছাড়া অন্য কোথাও উত্তম জীবন লাভ হয় না। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ, হানাল রিযিক ও ইবাদত। যাহ্হাক (র) অরো বলেন, ইহার অর্থ ইবাদত করা এবং
 সব কয়িি বিষয়কেই শামিল করে। ভেমন ইমাম আহমদ (র) কৃত্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আদ্মুল্লা ইবনে ইয়াযীদ .... হযরত আদুল্নাহ ইবনে উমর (রা) হইতে

 তাহাক্কে প্রয়োজন পরিমাণ ‘রিযিক দান করা হইয়াহে এবং আাল্লাহ ত'আালা তাহাকে याহা কিছু দান করিয়াছেন উহাতে লে তুষ্ট হইয়াছে। আাুল্নাহ ইবনে ইয়াবীদ মুকরী হইতে ইমাম মুসলিম এই সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও

নাসায়ী (র) आবূ হানী .... ফূযানাহ ইবনে উবাইদ হইতে বর্ণিত শে তিনি রাসূনুল্নহ
 ৭- সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যাহাকে ইসনামের প্রতি হেদায়াত করা হইয়াছে এবং প্রক্রোজন মত তাহার জীবন যাপনের ব্যবস্থ রহহয়াছে এবং উহাতে সে সন্ত্ট রহিহ়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি বিখ্দ। ইমাম আহমদ (র) বনেন, ইয়াবীদ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূনুল্লহ (সা) ইরশাদ কর্য়াছাছন


আল্লাহ তহার কোন মু'মিন বাদ্দার প্রতি যুলুম করেন না। তিনি তাহার নেক আমনের বিনিময় দুনিয়ায়ও দান করেন এবং পরকানেও তাহার পুরক্কার দান করিবেন। কিন্ুু কাফির ব্যক্তি তাহার তাল কাজের বিনিময় দুনিয়াই নইয়া শেষ করে। ষখন সে পরকালে পৌছছয় তখন বিনিময় नाভের জন্য কোন আমনই তাহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসটি কেবলমাত্র ইমা মুসনিম বর্ণনা করিয়াছেন।

## 

## 


৯৮. যখন কুর্রান পাঠ করিবে ঢখন অভিশষ্ঠ শয়তান হইতে আল্লাহর স্মরণণ লইবে।
৯৯. উহার কোন অধিপ্ত্য নাই তাহাদিগের উপর যাহারা ঈমান আনে ও ঢাহাদিগের প্রতিপানকের উপর নির্ভর করে।
১০०. উহার आধিপण্য ঢো কেবল ঢাহাদিগরেই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকর্ণপ্গ গ্রহণ করে এবং যাহারা जাল্লাহন শরীক করে।

তাফ্সীর ः উপরোত্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাহার নবী (সা) এর মুখে ঢাঁার বান্দাদিগকে কুর্জন তেলাওয়াতের পৃর্বে যেন শয়ততন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তবে এই হহকুম ওয়াজিব বুঝাইবার জন্য নহে। বরং ইহা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। অাবূ

জ’’ফর ইবনে জরীর ও অন্যান্য ইমামগণ এই সস্পর্কে ইজমা নকল করিয়াছেন। শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা সস্পর্কে আমরা ঢাফসীরের তরুতে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। কুরজান পাঠের তরুতে শয়তান ইইতে আশ্রয় প্রা্থনা করিবার হিকমত ও ফায়দা হইন, যেন শয়তান কুরআান পাঠকারীর পাঠঠ কোন প্রকার গড়বড় না করিতে পারে এবং কুর্রजান পাঠঠ চিন্তাভাবনা করিতে ও কোন প্রকার বাধার সৃষ্ট না করিতে পারে। এই কার্ণণণ অধিকাংশ উলমায়ে কিরাম্মের মত হইন। তিলাওয়াতের পৃর্বেই আউযু পড়িবে। হামযা ও আবূ হাতিম সিজিত্তানী (র) হইতে বর্ণিত কুরজান পাঠ শেবে আউযু পড়িবে। অত্র আয়াতকে তাহার দলীন হিসাবে পেশ করেন। শরহুন মুহাযযাব নামক গ্রন্থে ইমাম নববী (র) হयরত আবূ হরায়রা (রা) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) ও ইবরাহীম নथয়ী (র) হইতেও অনুর্রপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। কিস্ুু পূর্বে বর্ণিত বহ্ হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় বে, কুরআান পাঠঠে পৃর্ব্যই আউযু পড়িতে হয়।隹 আনিয়াছে এবং তাহাদের প্রতিপানক্কের প্রতি ভর্নসা করে, শয়তানের তাহাদের উপর কোন ক্ষমত নাই। সাওরী (র) বলেন, তাহাদের উপর শয়তান্নে এমন ক্ষমতা নাই বে তাহারা ও্নাহ করিয়া বসিলে তওবা হইতে শয়তান তাহাদিগকে বিরত রাখিতে পারে। কোন কোন তাফ্সীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের উপর শয়তানের কোন দनोन उ যুক্তি প্রমাণ চলে না বেমন অन্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে
 তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চনে যাহারা তাহাকে ব্ধু বানাইয়াছে। ?信 অন্যকে শর্রীক করে। এখানে এর এ্র কে কারवমূলक অব্যয়ও বলা যায় जর্থাৎ শয়তানের অনুসরণণে কারণণ তাহারা মুশরিক হইয়াছ্ কোন কোন ঢাফসীর্রকার বনেন তাহারা শয়তানকে তাহাদের ধন-সস্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে আল্লাহর শরীক বনিয়া মনে করে।

##  

د०১. आমি যখন এক আায়াতের পরিবর্ত্ত অন্য এক আয়াত উপস্থিত করিজাল্লাহ याহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন তখন তাহারা বলে ঢুমি তো কেবন মিথ্যা উজ্ভাবনকার্রী কিন্ুু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।
১০২. বল, ঢোমার্গ প্রতিপালকের নিকট হইতে র্রহল কুদুস জিবরাঈল সত্যসহ কুর্রান অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা মু‘মিন ঢাহাদিগকে দৃছ প্রতিষ্ঠিত কর্রিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বক্রপ जাঅ্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।

তাফ্সীর ः আল্মাহ ত'আলা মুশরিকদের জ্ঞানের দুর্বনতা, অপরিপক্কত ও তাহাদের দৃঢ়তার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আর তাহাদের পদ্ক হইতে তো ঈমান আনয়নের ধারণাও করা যায় না তাহারা আদী দুর্णাপ্য। जাহারা যখন কোন হুকুম্রে পরিবর্তন দেথে অর্থাৎ নাসেখ দ্বারা কোন হকুমকে মান্সূখ রহিত হইতে দেখে
 অথবা হুক্ম রহিতকারী আল্লাহ যথন याহা ইচ্ম তখন তিনি তাহা করিতে সশ্লূंণ ক্ষমতাবান। হयরত মুজাহিদ আয়াতকে রহিত করিয়া উহার স্থানে অন্য আয়াত রাথিয়া দেই" কাতাদাহ (র) বলেন
 তাহাদের জবাবে বলেন পক্ক হইতে হযর্ত জিবরীন आমীন সত্য ও ইনসাফের সহিত ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন| অবতীর্ণ করিয়াছছন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর উহার প্রতি
 রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এই কুর্ান হেদায়াতদানকারী ও সসং্বাদ দান কারী


## 

১০৩. जামি ঢো জানিই তাহারা বনে, তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষাতো আার্ীী নহে কিন্ুু কুর্রানের ভাষা স্প্ট আরবী ভাষা।

ইব্ন কাছীর—२ (৬छ)

তাফ্সীর : আল্নাহ উপরোত্ত আয়াতের মাধ্যচে মুশরিকদের জার একটি মিথ্যা অভিয্যোগের জবাধ দান কর্রিয়াছেন। তাহারা এই কুরজান সশ্পর্কে মন্তব্য করিত বে শেই কুরजান মুহাশ্মদ (সা) তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া ఆনায় উহা সে কোন মানুষ হইতেই শিক্মা লাভ করিয়াছে। এই কथা দ্বারা তাহারা কুাইশদের একটি গোলামের প্রতি ইংগিত করিত। উক্ত গোলাম সাফা পাহাড়ের নিকট ক্রু্য বিক্রয় করিত এবং एयরত মুহাম্মদ (সা) কোন কোন সময় তাহার নিকট গিয়া বসিতেন এবং কিছু কথাবার্ত বनिতেন। গোলামটি ছিল আজমী। আরবী ভাযায় সে কথা বনিতে পার্রিত না। কিংবা কেহ কোন কथা বনিলে কোন র্রকম উহার উত্তম দিতে পার্রিত। আাল্gাহ

 করিতেছে তাহার ভাষা হইল আজমী जার এই কুর্রজনের ভাযা হইন স্পষ্ট जারবী ভাষা। অতএব বেই ব্যক্তি এইর্রপ ফাসাহাত বালাগাত পূর্ণ গ্থন্থ সাহিত্যে লালিত্যে ও রসে ভরা কালাম পেশ করেনে এবং যাহার উপর অবতারিত গ্র্্থ বণী ইসরাঈলের নবীগণণর প্রতি অবতরিতি সকল গ্রহ্সসমহের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ অর্থ বহনকারী গ্রন্থ অতএব যিনি ঢোমাদের সম্মুত্যে এই. মহান গ্রন্থ প্রেশ করেন তিনি একজন আজমী গোলাম হইতে ইহ শিক্ষ করিয়াছেন এইহ্রপ অবৌক্তিক কথা তোমরা বলিতে পার কি
 করা নেহাত অলোতনীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আামার নিকট বে সংবাদ পৌছিয়াছে তাহা হইল, জাবর নামক এক খৃৃ্টান গোলাম বে বনী হাযরনী গোত্রের কোন এক ব্যক্তির গোলাম ছিন। রাসূনুল্নাহ (সা) তাহার নিকট মারওয়াহ নামক পাহাড়ের নিকট বসিতেন। ইহার প্রেক্ষিতেই মুশরিকরা এই কথ্া উড়াইয়া দিল যে, রাসূনুল্মাহ (সা) এই কুরআন ঐ গোলাম্মর নিকট হইতেই শিষ্ষা লাভ করিয়াছে।


 ইবনে মুহাম্দদ তূসী (র) .... হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি

বनেন রাসূলুল্মাহ (সা) মক্কা শরীফে বলআম নামক এক কর্মকারকে কিছু শিক্ম দান করিতেন, লোকটি ছিল আজমী। মুশরিকরা রাসূলুল্নাহ (সা) কে তাহার নিকট याতয়াত করিতে দেথিয়া বলিতে লাগিন মুহাম্মদ (সা) কে তো বানজামই শিক্ষ দান

 বে তাহারা এই কথা বলে, মুহাম্মদ (সা) কে একজন মানুষই শিক্কা দান করে। যাহার প্রতি তাহারা এই কুরजানকে সম্বক্ধিত করে, তাহার ভাষা হইন অাজমী জার এই কুরজনের ভাষা হইল স্পপ্ট আরবী ভাষা। যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম বলেন, মুশরিকরা याহার কथा বनिয়াছে তিনি হইলেন হ্যরত সানমান ফার্রেী। কিমু এই উক্তি বড় দুর্বন উক্তি কারণ আয়াতটি হইল মক্কী আয়াত। অথচ হयরু সানমান ফর্রেসী মদীনায় ইসলাম গ্রহ করিয়াছেন। উবায়দুন্মাহ ইবনে মুসনিম (র) বলেন, আমাদের দুইজন ক্রুী গোলাম ছিল যাহার্木া তাহাদের স্বীয় ভাষায় তাহাদের ধর্মীয় গ্থন্থ পাঠ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতেন তাহাদের নিকট দাড়়াইতেন এবং কিছू কथাও ऊনিতেন। তথन মুশরিকরা বनিতেন, মুহাম্মদ (সা) ইহাদের নিকট ইইতেই শিক্ষা গ্রহণ করে। তথন আল্লাহ ত'অালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম যুহরী (র) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মুশরিকদের মধ্য হইতে बেই ব্যক্তি ইহা বলিয়াছিল সে রাসূলুল্নাহ (সা) এর ওহী লিথিত কিত্ু সে ইসলাম হইতে মুরতাদ হইয়া িিয়াছিল এবং এই মিথ্যা অভি্্যোগ রটিয়াছছিন।


د०8. यাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়াত করেন না এবং তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।
১০৫. याহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারাতো কেবল মিথ্যা উদ্জাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

তাফস্সীর ঃ আল্ধাহ ত'অালা ইর্রশাদ করেন, বে যাহারা আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত থাকে এবং রাসূনুন্নাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ ত়া'আালা যাহা কিছু অবতীী করিয়াছেন উহার প্রতি অবহেলা করে এঅং আল্লাহর পক্ষ ইইতে যাহা কিছু আগত হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান রাথে না এই প্রকার মনুষকে আা্লাহ ত'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। ঈমান ও সত্য দ্বীনের প্রতি তাহাদিগকে হৌোয়াত দান করেন না। এবং তাহাদের জন্য বড়ই যত্তণণাদায়ক শান্তি রহহিয়াছে। অতঃপপর আল্লাহ ত'আলালা ইরশাদ করেন, রাসূনুল্নাহ (সা) মিথ্যা রচনা করেন নাই আর তিনি কোন মিথ্যাবাদীও নহেন। কারণ আল্লাহর ঐতি মিথ্যা রচনা করে কেবল তাহারাই যাহারা সর্বাধিক নিকৃষ্ঠ লোক
 না। অর্থাৎ যাহারা কার্ফির্র মুনহি্রি এবং মনুষ্রে নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত। जंথচ হযরত মুহাশ্মদ (সা) সর্বাধিক জ্ঞানী ঈমান ও আমলোর দিক হইতে তিনি ছিলেন সকলের উর্ষ্রে। ঢাঁার সত্যবাদীতা সর্বজন স্বীকৃত এই বাপারে কাহার কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মুহাম্মদ (সা) আমীন বनिয়া তিনি পরিচিত হিলেন। রোম সয্রাট হিরাক্ন যখন আবূ সুফিয়ানকক রাসূনুল্মাহ (সা)-এর ওুাবनो সশ্পর্কে একাধিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন जাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল বে, তোমরা কি তাঁহাকে ক্খেো তাহার নবুওয়াতের দাবীর পৃর্বে মিথ্যার অপবাদ দিয়াছ? তখন তিনি বলিয়াছিলেন, জি-না, হিরাকল তখন বলিয়াছিলেন ইহা কিক্রপে হইতে পারে বে, ব্যে ব্যক্তি মানুষের কোন ব্যাপারে মিথ্যা দ্রারা তাহার জিহা কলুষিত করে নাই সেই ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া তাহার মুখ নষ্ঠ করিরে?


## (I.v)




১০৬. কেহ তাহার ঈমান অানার পর জাল্লাহকে অন্বীকার কর্রিলে এবং কুফ্রীর জন্য হ্দয় উন্মুক্ত রাখিলে जাহার উপর আপতিত হইবে জাল্লাহর গयব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাষ্টি। তবে ঢাহার জন্য নহে যাহাকে কুফ্রীর জন্য বাধ্য করা इয় কিন্মু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।
১০৭. ইহা এই জন্য বে, ঢাহারা দুনিয়ার জীবনকে আথির্রাতের উপর প্রাধান্য দেয়। এবং এই জন্য বে জাল্লাহ আার কাফির সশ্প্রদায়কে হিদায়াত কর্রেন না।
১০৮. উহারাই তাহারা আল্লাহ ঢাহাদিগের অন্তর, বর্ণ ও চক্ষু মোহর কর্রিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিন।
১০৯. নিচষ্যই উহারা আথিরাতত হইবে ফতিপ্ত়।

ঢাফসীর : বে সকল লোক ঈমানের পর কুফর করে সঠিক পথ দেথিবার পর যাহারা অন্ধ হইয়া যায়। এবং খোলা মনে কুফর করে আল্পাহ অ'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইর্রশাদ করিয়াছেন বে তাহাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও গ্যব নিপতিত হইবে। কারণ, ঢাহারা ঈমান আনিবার পর ঈমান হইতে দূরে সরিয়াছে। আর তাহাদ্রে জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা পরকানের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে আর এই কারণেই তাহারা ঈমান গহণের পর পুনরায় মুরতাদ হইয়াছে। আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহরে সঠিক পথথর দিশা দান কর্রেন নাই আার সঠিক দ্বীনের উপর তাহাদিগকে দৃঢ় রাখেন নাই বরং তাহাদের অন্তরসমূহ্ছের উপর সীনমোহর মার্রিয়াছেন। অতএব তাহারা তাহাদের উপকারী বিষয় বুঝিঢে সক্ষ্ম হইবে না। তাহাদের চক্কুসমূহও কর্ণসমূহের উপরও সীল মোহর মারিয়া দিয়াছেন অতএব ইহা দ্বারাও তাহারা উপকৃত হইবে না। অর্থাৎ কোন বষ্থুই তাহাদের কোন উপকারে আসিবে

 ক্ষ্তি্গিস্ত হইবে। তাহারা নিজেরাও ক্ষত্গিস্তু হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে

 তাহাদের মুখের কথাক্ তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং আল্ধাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমানে পরিপৃর্ণ তাহারা উপরোক্ত ধমক ও উল্লেঘিত শাঙ্তি ভোগ করিবে না। আওফী (র) হयরত আদুল্নাহ ইবনে আব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উদ্ধৃত্ আয়াত হযরতত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ ছইয়াছিল, যখন মুশরিকরা তাহাকে এই বলিয়া শাস্তি দিতেছ্নি বে যাবৎ না সে হयরতত মুহাম্ম (সা)-এর নবুয়তকে

অস্বীকার করিবে তাহাকে শাশ্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। তখন বাধ্য ইইয়াই তিনি মুখে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং পরে রাসূলুন্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ওজর পেশ কর্রিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিন। শা'বী, কাতাদাহ ও আদ্দুল মানেক (র) অনুর্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে. জরীর (র) বলেন, ইবনে আব্দুল आ’লা (র) .... আবূ উবায়দাহ মুহামা ইবনে জাম্মার ইবনে ইয়াসির হইনে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরুত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে গ্গেফতার কর্রিয়া তাহাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগিল। এমন কি তিনি তাহাদের মনের উল্দেশের নিকটবর্তী ইইলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহার শিকায়াত করিতে नাগিলেন, তথন তিনি-বनिলেন, অবহ্থ কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তর ঈমানে পরিপূণ্ণ। তখন নবী কর্রীম (সা) বनिলেন ঢুমিও বাধ্য ইইয়া এইজ্রপ কুফ্র উচ্চারণ করিতে পার। ইমাম বায়হাকী (র) আর্রো অধিক বিত্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় ইহাও বিদ্যমান বে, তিনি নবী কনীীম (সা) কে গানি দিয়াছিলেন এবং মুশরিক্দের উপাস্যদের সম্পক্কে ভান মন্ত্য্য কর্রিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে মুক্ত ইইয়া তিনি নবী করীী (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ওজর পেশ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ততত্কণ পর্য্ত শাস্তি হইতে মুক্ত করা হয় নাই যতক্ষণ না আমি আপনাকে গালি দিয়াছি এবং তাহাদের উপাস্যদ্র শ্ণগান করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন অন্তরের অবস্থা কেমন পাইত্ছে? তিনি বলিলেন আমার অন্ত্তরো ঈমানে পরিপৃর্ণ। তখन রাসূলুল্মাহ বলিলেন "তাহারা यদি পুনরায় তোমাকে এইহ্রপ বাধ্য করে তবে

 কর্রিয়াছ্েন, বে যাহাকে কানেমায়ে কুফ্র উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা হয় তাহার পক্ষে জীবন রষষ্ণর জন্য কালেমায়ে কুফ্র উচ্চারণ করা জায়েय। এবং অস্বীকার করাও তাহার পক্ষে জাল্যেय। বেমন হযরত বিল্gাল (রা) কালেমাশ্যে কুফ্র উচ্চারণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং কাফিররা তাহার সহিত নানা প্রকার নির্থাতন চালাইত এমন কি কঠিন গরন্রে মধ্যে তাহার বুকের উপর প্রকাড পাথর রাথিয়া দিয়া তাহাকে কালেমায়ে শিরক উচ্চারণ কর্রিতে বনিলে তিনি উহা অস্পীকার করিত্তে। এবং এই অবস্থায়ই তিনি আহাদ, जাহাদ, শদ্দ উচ্চারণ করিত্ন। তিনি ইহাও বলিতেন, আল্লাহর কসম, यদি এই অবস্থায় তোমাদের জন্য এই শদ্দ অপেশ্ক অধিক ক্রোধ সৃষ্টিকারী অন্য কেেন

শদ্দ আমার জানা থাকিত তবে আমি ঢাহাই উচ্চারণ করিতাম। মুসাইলামাতুল কাযयाব যখন হাবীব ইবনে যায়দ আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঢুমি কি এই সাক্ষ্য প্রদান কর বে হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্মাহর রাসূল? তিনি বলিলেন, হা, অতঃপ্র জিজ্ঞাসা করিল, ঢুমি কি এই সাক্ষ্ দান কর «ে, আমিও আন্নাহর রাসূন? তখন তিনি কহিলেন, আমি খনিতে পাই না। অতঃপর মুসাইলামাহ তাহার এক এক অংগ প্রত্গগ কাটিতে লাগিন অথচ, তিনি তাহার মতের উপর ও কথার উপর অটন থাকিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমঋল (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত বে, Чকবার হযরত আनী (রা) এমন কিছু লোককে জ্বানাইয়া দিলেন, যাহারা মুর্তাদ হইয়া গিয়াছিন। এই সংবাদ হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট প্ৗীছলে তিনি বলিলেন, আমি হইলে ঢো তাহাদিগকে আাওেে জ্বালাইতাম না। রাসূলूল্নাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর আাयাব দ্ঘারা তোমরা শাত্তি দিও না। হাঁ, আমি তাহাদিগকে হ্ত্যা করিয়া দিতাম, কারণ রাসূলুল্মাহ (সা) ইর্াশাদ কর্রিয়াছেন位 আলী (রা) यখন এই সংযবাদ জানিতে পারিলেন ঢখন, তিনি বनिলেন, ইবনে আব্বালের মায়ের প্রতি আফস্সোস । হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আদ্দুর রায়যাক (র) .... অাবূ বরদাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইয়ামানে হযরত আবূ মূসা (রা) এর নিকট হযরত মু'অা ইবনে জাবাল (রা) আাগমন কর্রিলেন তিনি তাহার নিকট এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যজ্তি পূর্বে ইয়াহূদী ছিন পরে সে ইসলাম ধর্ম প্রহণ কর্রিয়া পুনরায় সে ইয়াহূh হইয়াহে जার আমরা দুই মাস
 ইবনে জাবাन (রা) বনিলেন, जাল্লাহর কসম, যাবৎ না তোমরা উহার গর্দাম উড়াইয়া দিবে आমি বসিব না। অতঃপর জামি উহার গর্দান মার্রিয়া দিলাম অতঃপর তিনি বनिলেন, আাল্লাহ ও ঢাহার রাসূলের ফ্য়সালা ইহাই, বে ব্যক্তি ঢাহার ঘ্ম হইঢে ফিরিয়া যাইবে ঢাহাকে হত্যা কর্রিয়া দাও। অথবা তিনি বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি তাহার দ্বীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা কর। বুখারী ও মুসলিম শরীফফের রেওয়ায়েত হইতে ইহা পৃথক। মুসলমানের উপর যত যুনুম ও নির্যাতনই করা হউক না কেন তাহার পক্ষে ইহাই উত্ম বে সে যেন তাহার শেষ নিপ্বাস ত্যাগ করা পর্যত্ত স্বীয় ম্মীনের উপর কাढ্যেম থাকে।

হাফ্যি ইবনে আসাক্রি (র) হযরত আাদ্মল্নাহ ইবনে হহাইফাহ সাহযী (রা) এর জীবনী আলোচনায় উब্লেv করিয়াছেন। হযরত আফুদ্নাহ ইবনে হ্যাইফা (রা) একজন সাহাবী হিলেন, রোমীয়রা তাহাকে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের স্রাটটর নিকট উপস্থিত করিলে স্যাট তাহাকে বলিল, তুমি यদি খৃষ্টান হইয়া যাও তবে তোমাকে আমার রাজত্ৰে শরীীক করিব এবং আমার রাজকুমারীকে তোমার সহিত বিবাহ দিব। তখন তিনি বলিলেন, यদি তোমার গোটা রাজত্তও আমাকে দান কর এবং সারা जারব জাহান্নরও আমাকে অধিপতি করিয়া দাও আর আমাকে হযরত মুহাম্পদ (সা)-এর ম্মীন হইতে ফির্রিয়া যাইবার জন্য বনা হয় তবুও এক মুহুর্তের জন্যও আমি ইহা কর্রিতে প্রু্ুু নাই। তখন রোম সম্রাট বলিলেন তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব। তিনি বলিলেন, সে তোমার ইচ্ম। রাবী বনেন, অতঃপর হযরতত আদুল্নাহ ইবনে হুযাইফাকে ঔলিতে বিদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিন। তাহাকে ঔলিতে বিদ্ধ করা হইল এবং তীর নিক্ষেপকারীদিগকে তীর নিক্ষেপ করিতে হকুম দিল তাহারা ঢাহার হাতে পায়ে তীর নিক্ষেপ কর্রিতে লাগিন এবং সাথে সাথে তাহাকে খৃৃট্টান ধর্ম এ্রহণ করিতেও বলা ইইতেছিন। কিতু তিনি বরাবর উহা প্রত্যাখ্যান কর্রিতেছিনেন। অতঃপর ঢাহাকে শুলী হইঢে নামাইবার হকুম দেওয়া হইল এবং এক পিতলের ডেগ অথবা পিতলের তৈয়ারীী একটি গাভী গর্ন করিবার হুকুম দেওয়া হইন। তাহার পর এক এক জন মুসনমান কয়েদী উহাতে নিক্ষেপ করা ইইতে লাগিন এইভাবে তাহাদের চামড়া মাংস
 হু্যাইফা এই দৃশ্য দেথিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাহার নিকট পুনরায় খৃঁট্ট ধর্ম পেশ করা হইন তিনি আবারও অস্বীকার করিনেন। তখন তাহাকে সেই গরম ডেগে নিক্কপ করিবার উল্mশ্যে চর্থার উপর উঠ্ঠান হইন। এই সময়ে তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। ইহা দেথিয়া রোম সয্রাট তাহাকে থৃট্টান বানাইয়া স্বীয় জামাত করিবার পুনরায় আশা পোষণ কর্রিন এবং চরখা ইইতে তাহাকে নামাইয়া নিজের কাছে ডাকিন হযরত আদ্মল্নাহ ইবনে হ্যাইষা (রা) বনিলেন, আমার ক্রন্দন দেথিয়া তোমরা ভুল ধারণা কর্রিয়াছ, আমি কেবল এই কারণে ক্র্দ্দন কর্রিয়াছি বে, আজ আমি আল্লাহর রাহে মাত্র একটি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিতেছি। হায়! যদি আমার প্রতি লোমের সংখ্যা অনুপাতে আমার এক একটি প্রাণ হইত যাহা আজ আমি আল্নাহর রাহে কুর্বান করিতে পারিতাম। কোন কেন রেওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত আাদ্দুন্াহ ইবন হযাইফকক বন্দি কর্রিয়া রাখা হইয়াছিন এবং ক<্রেকদিন যাবৎ তাহার পানাহার বন্ধ রাখা ইইয়াছিন। তাহার পর তাহার নিকট মদ ও শৃকর্রের মাংস আনা হইল। কিষ্ু এত ক্ষুদা তৃষ্চা

থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই দিকে তাকাইয়াও দেখিলেন না। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, কি কারণে তিনি উহা আহার করিলেন না তিনি বলিতেন, র্যদও এই মুহূর্ত্ত আমার পক্ষে ইহা পানাহার হালাল ছিল, কিন্তু তোমার ন্যায় শক্রুকে আমি সন্তুষ্ট করিতে চাহি না। তখন সয্রাট তাহাকে বলিল, তবে यদি আমার মাথায় তুমি চুমু খাও তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি বলিলেন আমার সহিত কি সকল মুসলমান কয়েদীগণকে মুক্ত করিবে? সশ্রাট বলিল, হাঁ ইহার পর তিনি রোম সয্রাটের মাথায় চুমু খাইলেন, অতঃপর রোম সয্রাট তাহাকে এবং সকল মুসলমান কয়েদীকে ছাড়িয়া দিলেন। হযরত আদ্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন প্রত্যেক মু‘মিনের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হ্যাইফার মাথা মূম্বন করা। আর সর্বপ্রথম আমিই তাহার মাথা চুম্বন করিব। অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হইলেন এবং তাহার মাথায় চুম্বন খাইলেন।


## 


১১০. यাহারা নির্যাতিত ইইবার পর হিজরত কর্রে, পর্রে জিহাদ করে এবং ধধর্যধারণ করে, ঢোমার প্রতিপালকৃ এই সবের পর, ঢাহাদিগের প্রতি অবশ্যই কমাশীল, পরম দয়ানু।
১১১. স্মत্রণ কর সেই দিনকে, यেদিন আய্ম-সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিতে আসিবে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পৃর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগেন প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীী : উপরোক্ত আয়াতে দিতীয় আর এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা মক্কা শরীফফে বড়ই দুর্বল ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের মধ্যে তাহাদিগকে দুর্বন মনে করিয়া তাহাদের সহিত বড়ই নির্মম আচরণ করা হইত। অতঃপর তাহারাও অতিষ্ঠ হইয়া হিজরত করিলেন এবং পরিবার পরিজন ও স্বদেশ তাগ করিলেন। উদ্mশ্য ছিল কেবল আল্লাহর সত্তুधি ও তাহার ক্মমা লাভ করা। এইভাবে তাহারা অন্যান্য সুসলমানদের দলডুক্ত হইলেন এবং তাহাদের সহিত মিনিত হইয়া কাফিরদের বির্রুদ্ধে জিহাদে শরীক হইলেন ও বিরাট てৃর্যুর পরিচয় দান করিলেন। আল্লাহ তাআলা তাহাদ্দর এই সকন পরীী্পামূ-ক কাজে উత্তীর্ণ হইবার পর তাহাদিগকে ক্ষমা

ইব্ন কাशীর—२२ (৬ঠ)

করিয়া দিবেন ও তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন ।
 ঝর্গড়া কর্রিবে না। না পিতাপুত্র আর না তাহার ভ্রাতাতগ্নি কিংবা শ্ত্রী কন্যা কেহই তাহার পক্ষ ঝগড়া করিবেবে না বরং সকনে নিজ নিজ চিত্তা ভাবনায় নিমগ্ন থাকিবে।

 ভাল কাজের বিনিময় দানে কম করা হইবে না এবং মন্দ কাজের বিনিময় অধিক দান করা হইবে না।


## 

১১২. আল্ণাহ দৃষ্টান্ত দিত্ছেন এক জনপদদর যাহাছিল নিরাপদ ও নিচ্চিষ্ত ব্যোয় जাসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচূর জীবনোপকরণ; অতঃপর উহারা जাল্লাহর অনুঞ্পহ অস্ধীকার করিল ফढ़ে তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অস্বাদ গ্অহণ করাইনেন ক্কুর্ধা ও ভীতির আচ্মাদনেন।
১১৩. তাহাদিগের নিকট তো जাসিয়াছিল এক রাসূল তাহাদিগেরই মধ্যে হইতে, কিত্তু তাহারা তাহাক্ অস্বীকার কর্রিয়াছিন; ফলে, সীমানং্যন করা অবস্থায় শাস্টি তাহাদিগকে গ্রাস করিন।

তাষ্সীর : আয়াতে পেশকৃত ঊদাহরণ দ্যারা মক্কাবাসীকে বুঝান হইয়াছে। মক্কার अधিবাসীরা বড় সুথে-শান্তিতে বাস করিত। মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ বিগ্থহ ও বিত্নিন্ন প্রকার হত্যাকাভ সংঘটিত হইত কিন্ুু পবি্্র মক্কায় যে কেহ প্রবেশ করিত সে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হইত। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা বলে, यদি আমরা রাসূলের হেদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদের আবাসভূমি হইতে আমাদিগকে ছো মারিয়া নইয়া যাওয়া হইবে। আমি কি ঢাহাদিগকে

নিরাপত্তার আবাসভূমিতে বসবাস কর্রিবার ব্যবস্থ করি নাই। বেথাানে চতুর্দিক হইতে সর্বপ্রকার ফন আমার পক্ষ হইতে র্রিযিক হিসাবে একত্রিত করা হয়। আরো ইরুশাদ

 আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের প্রতি অক্তজ্ঞ হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার কর্রিয়াছে এবং হযরত মুহাম্ (সা)-কে তাহাদের নিকট নবী হিসাবে প্রেরিত
信 সমস্ত লোকদ্দের প্রতি দেখেন নাই যাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছ্ এবং তাহাদের কওমকে ধ্রংসের গৃহহ অর্থাৎ জাহান্নাম অবতীর্ণ করিয়াছে বেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে। এবং যাহা অত্ত্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থন। তাহাদের এই অহংকারের শাশ্তি হিসাবে আাল্ছাহ তাহাদের দুইটি নিয়ামত অর্থাৎ নিরাপত্তা ও রিযিককে

 পরিধান করাইয়াছেন এবং ভয় ও ক্ষোর স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। অথচ পৃর্ব্র এই মক্লা মুকাররমায় চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার ফন্লফন্নাদি প্রফूর পরিসাণ जাসিয়া জমা হইত। এই শান্তির কারণ হইন, তাহারা রাসূলুল্দাহ (সা)-এর বিরোধিত করিয়াছে। তাঁার নাফর্রমানী করিয়াছে ফলে রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ দু‘আ করিয়াছেন। হयরত ইউসুফ (অা)-এর যুগে বেযন সাত বছর পর্य্ত দুর্ডিক্ষের অভিশাপ অবতীী হইয়াছিন মক্小াবাসীরাও জ্র্রপ দুর্তিক্ষে পতিত হয়। রাসূন্ন্নাহ (সা) এই বদ দুআ কর্রিয়াছেন। ফলে তাহাদের উপর বড় দুর্ডিক্ষ চাপিয়া বসে বে তাহাদের সব কিছুই ঋ্ণংস হইয়া যায় এবং ঢাহারা উটের রক্তে মাখl পশম পর্যত্ত তæণ করিতে বাধ্য হয়। মক্কার লোকেরা নানা প্রকার ভয়উীতিরও সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ তাহারাই রাসূন্ন্ধাহ (সা) ও সাহাবাঢ্যে কিরামকে মদীনায় হিজরত কর্রিতে বাধ্য করিয়া जাহাদের নিরাপত্তাকে ভয় দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। তাহারা সদা সর্বদা রাসূনুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকিত। দিন দিন রাসূন্নুন্নাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রপতির সংবাদে তাহারা সন্রস্ত হইয়া থাকিত। ইহা তাহাদেরই
 (সা)-কে আল্লাহ তাহাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

## ইর্শাদ ইইয়াছে :



অবশাই আল্মাহ ত'আলা মু'মিনীনদদর উপর বড় অনুগ্যহ করিয়াছেন, ভেহেহু তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছছন। আরো ইরশাদ शইয়ाश, , জ্ঞানীণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা আল্ধাহকে ভয় কর। আল্লাহ ত"আলা তোমদের প্রতি একজন রাসুল প্রেরণ কর্যিয়াছেন। আা়ো ইরশাদ হইয়াছে L's

 ‘কর্রিয়াহি। यিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত. তেনাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং ঢোমাদিগকে কিতাব ও হিক্মত শিক্ষ দান করেন। এখানে এ বিষয়ট্টি নক্ষণীয় বে, বেমন কাফির্রদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের নিরাপত্তা ভয় দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াহে তাহাদের প্রাচ্ג্র ক্ষুধায় পরিণত হইয়াছে। जনুরুপভাবে মু'মিনদের অবস্থারও পরিবর্তন घটিয়াছে। আল্লাহ ত'আলা তাহাদের ভয়ীীতিকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন কর্রিয়াছেন जাহাদের দারিদ্রের পর তাহাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমীর, বানাইয়াছেন দেশের নেতৃত্̨ ও দেশ পরিচালনার কর্ত্ণত্দ দান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে বে আল্লাহ ত'অালা মক্কাবাসীদদর উদাহরণ বর্ণনা কর্রিয়াছেন, এই কথা আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আাদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতেও এই মত উল্লেখ কর্রিয়াছছন। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে আব্রুর রহীম বরকী (র) .... সनীম ইবনে নুমাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উন্মুন মু'মিনীন হयর্রত হাফ্সা (রা) এর সহিত হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিনাম তখন হযরত উসমান (রা) মদীনায় অবরুদ্ধ ছিলেন, পথ চলিতে চলিতে হযরতত হাফ্সা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর অবস্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন এক্দা তিনি দুইজন আর্রেহীকে দেথিতে পাইয়া তাহাদের নিকট হযরত উসমান (রা) এর অবস্থা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, তাহারা বলিন তিনি শহীদ হইয়াছেন। তখন হযরতত হাফসা (রা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ, মদীনা-ই সে জনপদ


隹 (র) বলেন, উবায়দুল্নাহ ইবনে মুগীরাহ (র) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহার নিকটি জনৈক বর্ণনাকারী এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই জনপদের উদাহরণ আল্লাহ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল মদীনা।

## 

انُّ كُنُتُمُ اِيَّكُ هُ تَبُبُنُوُنَ o




## 




১১8. আাল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা বৈধ ও পবিত্র ঢাহা তোমরা আহার কর এবং তোমরা यদি কেবল जাল্লাহর ইবাদত কর তবে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞা প্রকাশ কর।
১১৫. আল্লাহ ঢো কেবল মরা, রক, শূকর্র মাংস এবং যাহা যবাইকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদিগের জন্য অবৈধ কর্রিয়াছেন, কিঙু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমানংঘনকার্রী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আাল্লাহ তো ক্মাশীল, পর্ম দয়ানু।
১১৬. তোমাদিতেের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর থ্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য ঢোমর্াও বলিও না, ইহা হানাল এবং ইহা হারাম। যাহারা আল্লাহর সম্ষক্ঞে মিথ্যা উড্ভাবন করিবে ঢাহারা সফলককাম ইইবে না।
১১৭. উহাদিগের সুখ সভ্ৰোগ সামান্য এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মত্রূদ শাথ্তি।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ তাআলা তাহার বান্দাগণকে পাক পবিত্র ও হালাল নিয়ামত ভোগ করিয়া তাঁহার শোকর করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ তিনিই প্রকৃত পক্ষে রিযিক দাত অতএব তিনিই ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহ নহে.। অতঃপর আল্মাহ ত'অালা বান্দার প্রতি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্শাৎ মৃত্দে রক্ত ও শूকরের মাংস এ সকন বস্তুতে মানুষ্ের দুনিয়া ও আথিরাত উভয়

 ভক্ষণের প্রতি বাধ্য হয় উহা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করাও তাহার ইচ্ঘা নহে আার সীমা অতিক্রিম করে না বরং কেবল নিতান্ত প্রল্যেজনীয় পরিমাণ আহার করে فَانِّ ${ }^{\circ}$ 「 বাক্কারায় এই ধরনের আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা.বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয়বার উহা পুনরাবৃত্তি করিবার প্র<্যোজন নাই। অতঃপর আল্নাহ ত‘আলা মুশরিকদের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছ্ন, जর্শাৎ जাহারা যেমন স্বীয় বিবেকানুসারে কোন বস্তুকে হানাল বলে আবার কোনটি হারাম বলিয়া ঘোষণা করে তোমরা তদ্র্রপ করিও না। তাহারা পর্প্পর মিলিত হইয়া এইর্রপ সিদ্ধান্ত করে, অমুকের নাম্ ছাড়া পক বড় সম্মানিত। বহীরা, সাঁ্যবা, जসীলা, ও হাম বিতিন্ন নামে তাহারা নামকরণ করিয়া উহা খাইতে বিরত থাকিত। জাহেনী যুপে তাহারা এই অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিন। এই কারণেই আাল্নাহ ত'‘আলা ইরশাদ

 ইহ হারাম। বেন এইভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ না কর। এ বে কেহ কোন বিদ'আত আবিষার করে যাহার কোন শররী দনীলের উপর নির্ভরশীল নহে কিংবা আল্লাহ याহা হারাম করিয়াছেন সে উহা কেবল নিজ্ব মতানুসার্রে হালাল করিয়াছে কিংবা আল্লাহ यাহা হালাল করিয়াছে সে উহা নিজের বিবেকনুসারে হারাম করিয়াছে



 "نَ কোথায়ও সফল হইতে পারে না। দুনিয়া তে অতি তুচ্ম কিছু ভোগের বস্থু আছে কিন্তু পরকালে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। यেমন, অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে
 বস্তু ভোগ করিতে দিয়াছি অতঃপর তাহাদিগকে অতি কঠিন শান্তি ভোগ করিতে বাধ্য


 সামান্য ভোগের বসু অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে অতঃপর তাহাদের কুফর এর কারণে তাহাদিগকে আমি অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করাইব।




১১৮. ইয়াহূদীদিগের জন্য আমি ঢো কেবল ঢাহাই নিষিদ্ধ কর্রিয়াছিলাম যাহা তোমার নিকট আাি পূর্বে উল্লেখ কর্রিয়াছি এবং উহাদিগগর উপর কোন যুনুম করি নাই। কিন্ুু তাহারাই যুলুম কর্রিত উহাদিগগর নিজদিগের প্রতি যাহারা অজ্ঞত বশতঃ মন্দ কর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে তাহাদিগের জন্য তোমার প্রতিপানক অবশ্য’: অতি ক্মাশীল পর্ম দয়ানু।

তাফসীর : পৃর্বে আল্লাহ ত'অালা ইরশাদ করিয়াছছন ব্যে তিনি মৃতদেহ শৃকরের মাংস রক্ত এবং বে সকন প্রাণী আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে যবাই করা হইয়াছে উহা হারাম কর্য়য়াছে $i$ অবশ্য কেবল চরম প্র<্যোজনকালে প্রয়োজন মুতাবিক উহা ব্যবহার করা জায়েय। এইভবে জান্ধাহ তাআানা এই উম্মতের প্রতি কিছু বিশেষ সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আলোচনা ইইতে অবসর ইইয়া আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন

यে, ইয়াহূদীদের ধর্ম রহিত হইবার পৃর্বে তাহাদের শরীী়তে কি কি বস্ুু হারাম ছিন, কি
准 হারাম করিয়াছি যাহা পূর্ব্র সূরা আন‘আমের এই আয়াতে আমি বর্ণনা করিয়াছি।


অর্থাৎ ইয়াহূদীদ্দর উপর আমি নখবিশিষ্ট সকল প্রাণী হারাম কর্রিয়াছিিাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বীও তাহাদের উপর হারাম করিয়াছিলাম। অবশ্য তাহাদের পিঠঠ বে চर्বী থাকে উহা হারাম ছিন না কিংবা তাহাদের নাড়ীতে অথবা হাড্ডিতে বে চর্বী মিশ্রিত্ত থাকে উহাও হারাম নহে। ইহা ছিন তাহাদের অহংকার্রের বিনিম়য় আর আমি जবশাই স্যীয় নির্দেশে সত্যবাদী। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে
 তাদের উপর যুনুম করি নাই কিন্ু তাহারা নিজেরাই স্বীয় সত্তাসমূহ্রের উপর যুলুম কর্রিত। আর তাহাদের সেই যুলুম্মর কারণেই তাহাদের উপর ঐ সকল পবিত্র জিনিস তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে 'نَ侵 যুনুমের কারণে जামি ঢাহাদের উপর হালান সুস্বাদ বস্যুসমূহকে হারাম করিয়াছি এবং আল্লাহর পথ হইতে অাহাদের বাধা প্রদান্নে কারণণে। অতঃপার আল্লাহ ত'আালা ওনাহগার মুমিনদদর প্রতি তিনি বে দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের প্রতি বে ইহসান করিবেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্যে কোন ওনাহগার মু'মিন ঢওবা

 यাহারা মূর্থणার কারণে অসৎ কাজ করে। কোন কোন ছলফ বনেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর नाएরমানী করে সে জাহिন সে মৃর্থ। $1 ?$ তাহারা ইহার পর ঢওবা করিয়াছে এবং আঘ্মসংশোধনও কর্রিয়াছে অর্থাৎ তাহারা বে সকন ऊনাহ করিয়াছে উহার সশ্পৃর্ণরূপে মূনোৎপাটন কর্রিয়া ইবাদতের প্রত উৎসাহিত
 পরও বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।


## 0 -

 \%
১২০. ইবরাহীম ছিল এক উম্মত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্তুক্ত।
১২১. সে ছিল আল্লাহর অনুগ্বহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।
১২২. আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও সে নিচয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।
১২৩. এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ কর্রিলাম তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর্ন; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তাফ্সীর ঃ আল্gাহ তা'আলা তাহার বান্দা রাসূল ও তাহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করিতেছেন, যিনি ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরামের পিতা ও মুসলিম মু‘মিনদের নেতা। আর সাথে সাথে তাঁহাকে যুশরিক ইয়াহূদী ও নাসারাদের দল হইতে
 হযরত ইবরাহীম ইমাম ও নেতা ছিলেন, এবং ছিলেন তিনি আল্লাহর অনুগত মুখলিস
 হইতে বিমুখ হইয়া তাওহীদী মতবাদ গ্রহণকারী এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَّم
 আদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (র) কে


ইব্ন কাছীর—२৩ (৬ঠ্ঠ)

ও তাহার রাসৃলের অনুগত। মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হयরত ইবনে
 .... इযরত আদুল্ধাহ ইবনে মাসটদ (রা) হইতে বর্ণিত বে তাহাকে আবুল আবিদাইন आসিয়া বনিন, यদি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতে না পারি তবে আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তখন হযরত ইবনে মসউদ যেন তাহার জন্য নরম হইয়া গেলেন। লোকটি তাহাকে জিঞ্glসা কর্রিল, বিষয় শিক্ষাদান করে। শাবী (র) হयরত ইবনে মাসটদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি
 আল্লাহর অনুগত ছিলিলেন অঁংং সরল সঠিক পাথর অনুগামী ছিলেন। জমি মনে মনে বनिলাম जাবূ আব্দুর রহ্যান (র) ভুল বनিয়াছ্ আল্লাহ ত'আলাতো হযরত ইবরাহীম
 ছিলেন। তখन তিনি বলিলেন
 কন্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। जার হযরত মুআय (রা)ও অনুরূপ এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত। ইবনে জরীর (র)-ও রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন তিনি একাই এক উশ্মত ছিলেন। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, হযরত ইবরাইীম (আা) একাই উশ্থত ছিলেন অর্থাৎ তিনি একাই তখন মুমিন ছিলেন। অন্যান্য সকল লোক তখ্খন কাফির ছিন। কাতাদাহ (র) বলেন হযরত ইবরাহীম (অা) হেদায়ায়েতের ইমাম ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগত ছিলেন।
-


 আমি পৃর্বেই ইবরাহীম (আা) কে হেদোয়াত দান কর্রিয়াছি "আর " আমি তাহাকে খুব जালই জানি।

 করিয়াছি যাহার পতি উত্ত্য জীবন যাপনের জন্য মু'মিন মুখাপপি্মি হয়


 ইবরাহীম (অা) মিল্ধাতের অনুসরণ কর্বন यাহা সরন ও স্পষ্ট। তিনি যে একজন অতি কাম্মে, অতি মহান, তাওহীদের একজন অতি ডক্ত ও উত্ত্ম নীতিবান ছিলেন তাহা এই কথা ঘারা প্রমাণিত হয় বে, সাt্য়্যুর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই নির্দেশ
 হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ করুন। তিনি মুশরিকদের দন ভুক্ত ছিলেন না।


আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরন সঠিক পথের হ্দোয়াত দান কর্রিয়াছেন মযবুত এবং প্রতিষ্ঠিত ম্মীন जর্থাৎ হयরত ইবরাহীম (আ)-এর ম্ধীন আর তিনি মুশরিকদের দনডুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তাজানা ইয়াহূhীদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,

১28. শनিবার পানন তো কেবল তাহাদিগের জন্য বাধ্যতামূনক করা ইইয়াছিন यাহারা এ সম্বক্ধে মতভেদ কর্রিত তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদিগের বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তা'আনা প্রত্যেক মিল্মাতের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যেই দিনে তাহারা ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়। এই উম্মতের জন্য জুম‘আর দিনকে নির্দিষ করিয়াছেন এই দিন হইল শ্রেষ্ঠ দিন যেই দিনে আল্ধাহ তাআলা সৃষ্টি পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার বান্দাদের উপর তাহার নিয়ামত পূর্ণ ইইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ইহা হইতে হটিয়া শনিবারকে তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইল যেই দিনে আল্লাহ তাআলা কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তাওরাত যখন অবতীর্ণ হইল তখন তাহাদের জন্য ঐ শনিবার-ই ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগকে এই হুকুম দেওয়া হইল যে তাহারা যেন এই দিনের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে এবং এই দিনের হিফাযত করে।









 किবना निर्氏ातপ कबন।

 কत्रिाएॅन,


जর্ৰাৎ আघরা সর্বশেষে জগমন করিয়াছি কিন্ুু কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হইব। অবশ্য তাহাদিগকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিন। এই দিনও আল্মাহ তাহাদের উপর ফরয কর্রিয়াছিলেন কিন্ুু তাহারা এই ব্যাপারে মত বিরোধ করিয়াছিল সুতরাং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে রাব্বুল আলামীন আমাদিগকে উহার জন্য হেদোয়াত দান করিয়াছেন। অতএব তাহারা সকলেই আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। ইয়াহূদীরা একদিন পিছনে এবং খৃস্টানরা দুইদিন পিছনে। হাদীসের ভাষা ইমাম বুখারী (র) এর।

হযরত আবূ হরায়র্রা ও হযরত হহযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। ঢাহারা বলেন, রাসূনूন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাদের পৃর্ববর্তী উম্মতদিগকে আাল্লাহ এই দিন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইয়াহূhীরা শনিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে এবং থৃন্টানরা রবিবার দিনকে। অতঃপর আল্নাহ আমাদিগকে সৃধ্টি করিলেন এবং আমাদিগকে জুম'অার দিনের জন্য হেদোয়াত দান করিলেন। যেমন প্রথম জুম'ার দিন তাহার পর শনি ও রবিবার আসে অনুরুপতবে কিয়ামত দিবসে তাহারা আমাদের পিছনে রহিবে। পৃথিবীতে তো আমরা সর্বশেষে আসিয়াছি কিন্ুু কিয়ামত দিবসে আমরা সর্বপ্রথম হইব। এবং অন্যান্য সকল উন্মতের পূর্ব্র আমাদের বিচারকর্ব লেষ হইবে। (মুস্সলিম)

১২৫. पूমি মানুষকে তোমার প্রত্পানকের পাে আহান কর হিকমত ও সদুপদেশ দারা এবং উহাদিহগের সহিত আলোচনা কর্ন সড্ডাবে। ঢোমার প্রতিপালক जাহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্ষক্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপ্থে জাছে ঢাহাও তিনি সবিলেষ অবহিত।

তাফসীর : উপরোক্ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আানা তাহার রাসূল হयরত মুহাম্মদ (সা) কে নির্দেশ দিত্তেছেন বে, তিনি যেন আাল্লাহর বান্দাদিগকে কৌশলের সহিত আল্লাহর দিকে ডাকেন। ইবন্ন জরীী (র) বলেন, হিকমত ও কৌশল দ্ঘারা এখান কিতাব ও সুন্নাতকে বুঝান হইয়াছে এবং উত্যম উপদদশ দ্বারা তিনি এমন উপடhশ বুঝান্ন হইয়াছে যাহার মধ্যে ভয়ীীতি ও ধমক রহহিয়াছে। যাহা দ্রারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং আা্ধাহর আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।
 जর্শাং यদি বিতর্ক্রের প্রর়্োজন হয় তবে উহা বেন নরম ও কোমন ভাষায় হয়। বেমন ইরশাদ হইয়াছে,
 आহলে কিতাবের সহিত কেবন উত্তম ও সুদ্দরড়াবে বিত্ক করুন जবশ্য যাহারা যালিম তাহাদ্রে ব্যাপার ভ্নি। আল্লাহ নরম ভাবায় বিতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ভেমন তিনি হযরত মূসা ও হার্রী (অা) কে ফিরাউন্নে নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখन তাহার সহিত নরম কथা বनिবার নির্দেশ দিয়াছিলেন
 উপদেশ গ্থহণ করিবে কিংবা সতর্ক হইয়া যাইবে।
 তিন্নি সব কিছूই লিপিব্ধ কর্যিয়া রাথিয়াছেন এবং সকল কাজ ইইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ঢাহাদিগকে আপনি জাল্লাহর দিকে ডাকিতে থাকুন কিন্নু याহারা আপনার কথ্যায় কর্ণপাত করিবেনা তাহদের জন্য আপনি অনুতাপ কর্রিয়া ব্বীয়

জীবন ঞ্বংস করিবেন না। কারণ তাহাদিগকে হেোয়াত দান করা আপনার দায়িত্ণ নহে আপনার দায়িত্ন হইল ক্বেন তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা ও তাবনীগ করা। আর হিসাব নিকাশ গ্রহণ কর্রা আমার দায়িত্ণ হেদায়াত করিতে অধিক আাথহী হইবেন তাহাকেই হেদায়াত দান কর্রিতে পারিবেন ইহা
 তাহাদিগকে হেদায়াত দান কর্রিবার দায়্রিত্ আপনার নরে বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্মা হেদায়াত দান কারেন।

##  

## 

১২৬．यদি ঢোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঠিক ততখানি করিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি কর্গা হইয়াছে। তবে ঢোমরা לौর্যধারণ করিলে てৃ饳শীলদিপেরে জন্য ইহাইতো উত্তম।
－১২৭．ไौर्यধ্যারণ করিও তোমার ไৈर্য जো হইবে আল্লাহরই সাহাব্যে।


১২৮．নিঃসত্দাহ আল্লাহ তাহাদিগেরইই সংণগ জাছেন যাহারা ঢাকওয়া অবनম্বন কর্রে এবং যাহারা সeকর্ম পর্নায়ণ।

ঢাएসীী：উ উরোক্ত আায়াতে আল্লাহ ত＇আলা প্রতিশোধ প্রহণে কোন প্রকার বে－ইনসাফী না করিয়া সমান সমান ও ইনসাফ ভিত্তিক হক উসূল করিবার নির্দেশ

 কোন ব্যু নইইয়া যায় তবে তহার নিকট হৃইতে উহার সমান সমান বস্ুু নইতে পার। মুজাহিদ，ইবরাহীম，হাসান বসরী ఆ．অন্যান্য তাফসীরককারগণও অনুন্রপ তাফসীর
 প্রারธ্大ে তো মুশরিকদিগক্ ক্ষমা করিবার হকুম দিণ কিষ্মু পরবর্তীতে যখন কিছু শক্তিশালী লোক ইসলাম গহণ কত্রিল，তখন তাহারা বলিল，ইয়া রাসূলাল্ধাহ！যদि আমাদিগকে অনুমতি দান করা হয় তবে এই সকন কুকুর ইইতে আমরা ্রত্শেশাধ

গ্রহণ করিব। তখন এই আয়াত় অবতীর্ণ হয়। অতঃপর জিহাদের নির্দেশ দ্বারা এই হকুমও রহিত হইয়াহে।

মুহাম্মদ ইবনে ইস়্হাক (র) ঢাহার জনৈনক সাथী ছইঢে তিনি হযরত আত ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন সূরা নাহল সবটাই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছ্। কিন্মু শেষের তিনটি আায়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ওহোদ যুক্দে. . যয়ত হামরা (রা) কে শহীদ করিবার পর মুশরিকরা যথন তাহার অংগ প্রতংগ কাটিয়া কেলিল তখন রাসূনুল্মাহর যুথ্ে তাহার অনিচ্মায এই কথা উচ্চারিত হইন যে যদি মুশরিকদের উপর আমরা বিজয়ী হইতে পারি তবে তাহাদের ত্রিশ ব্যক্তির অংগ প্রতংগও এইর্রপजাবে কর্তন করা হইবে। মুসলমানগণ যখন রসমনूন্নাহ (সা)-এর মুথ্য এই কथা धनिতে পাইলেন ঢখन তাহারা উত্তেজিত হইয়া বनিয়া खেলিল, "আল্লাহ यদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন তবে অহাদের লাশসমূহকে এমনিভাবে দুকরা לুকরা করিব যে আজ পর্যন্ত কোন আরার অদ্রপ করে নাই। তথন অবতীর হইল,
 মুরসানক্রপ বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সৃడ্রে একজন মুবহাম রাবী রহিয়াছছে। যাহার বর্ণনা কর্গা হয় নাই। অবশ্য অপরটি মুত্তাসিন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয आবূবকর বাययाর (র) .... ইবনে ইয়াহ্হহ্যা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি .... হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেনা । রাসূলুল্बाহ (সা) হयরত হামयা ইবনে আদ্দুল মুত্তালিবের শাহাদাতের পর তাহার নিকট গিয়া দ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি এমন এক হুদয় বিদারক দৃশ্য দেথিতে পাইলেন যাহা কথন্না তিনি দেখ্থে নাই। তাহার অংগ প্রত্গং কর্তিত দৃশ্য দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, यতদूর आামি জানি আপনি আা্̀ীয়जার সম্পর্ক বাঁধিয়া রাখিত্নে, তৎপরতার সহিত সৎকাজ করিতেন, আল্লাহর কসম, यंদি অন্য লোকের চিন্তা ভাবনার দু户্চিন্তা यদি আমার না হইত তবে আমি, ইহাত্ই সন্তুষ্ট হইতাম, আপনার এই শরীর এইভাবেই পরিত্যক্ত থাকিত এবং কিয়ামত দিবসে হিং্স জীব-জন্তুর উদর হইতে आা্মাহ তাজালা জাপনাকে বাহির করিতেন। কিংবা তিনি অনুর্পপ কোন কথা বলিলেন। মুশরিকরা আপনার সহিত এই বে ব্যবহার করিয়াছে, जাল্gাহর কসম, আমি তাহাদের সত্তর জনের সহিত ঐই ব্যবহার করিব। অতঃপর হযরত জিবরাঋল (অ)


فَعَاتِبُقُ দান কর্রিয়া উক্ত কসম পূর্ণ করিতে বিরতত থকেন। সনদটি দুর্বল কারণ সালিহ মুরুী (র) আয়েম্মায়ে হাদীলের মতে একজন দুর্বন রাবী। ইমাম বুथারী (র) বলেন, তিনি "মুনকারুন্ন হাদীস"। ইমাম শা'বী ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতটি সেই সকন যুসনমানদের সশ্পক্ক অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা ওহেেদ দিবসে এইকথা বলিয়াছিন বে, আজ আমাদের यে সকন লোকের অংগ প্রত্যং কর্তন করা হইয়াহে। তাহাদের প্রতিশোধধ অবশ্যু ঢাহাদের অংগ প্রত্যগ টুকরা לুকর্রা করিব। তখন অত্র আয়াত जবতীর্ণ হয়। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্থন্থে বলেন, হুদবাহ ইবনে আাদুন ওহার মারওয়াयী (র) .... উবাই ইবন কা’ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধের দিনে ষাট জন আনসারী সাহাবী শহীদ হন এবং ছয়জন মুহাজির। তথन সাহাবাহ্য় কিরাম বলিলেন যদি মুশরিকদের সহিত এমন একটি আমাদের কখনো সমাগত হয় তবে অবশ্য আমরা ইহার প্রতিশোধ প্রহণ করিব এবং তাহাদর অशগ প্রত্যগ কাটিয়া לুকরা টুকরা করিব। মক্া বিজয় দিবস যখন সমাগত হইল তখন এক ব্যক্তি বনিল, আজকের পর আর কোন কুরাইশ চেনা যাইবে না। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিল, রাসূনুন্नাহ (সা) সকন কালো ও সুদ্দরকে নিরাপত্তা দান কর্য়াছেন কিন্ুু তষু অমুক অমুক নহে যাহাদের নাম তিনি বর্ণনা কর্রিয়াছিলেন।
 প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে যতটুকু কষ্ট তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ততটুক প্রতিশোধ নইতে পার আর যদি ট্র্যধ্যারণ কর তবে উহা তোমাদের পক্ষ উত্তম। তখন রাসূলুল্নাহ
 जত্র আয়াতের অনুক্রপ আর্রো অনেক আয়াত কুর্ান মজীদে বিদ্যমান আছে। ইহাতে আদল ও ইনসাফ একটি শররী বিধান বলিয়া উল্নেখ করা হইয়াছে এবং অধিক উত্মম






বে সদকা করিবে তবে উহা তাহার ওনাহর জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। অনুর্রপ এই


 আরোপ করা হইয়াছে এবং সাথে সাথে এই সংবাদও প্রদান করা হইয়াছে যে ধৈর্বধারণ করা আল্লাহর পক্ক ইইতে তাওশীক ও তাহার সাহায্য ছাড়া সংখটিত হয় না। जতঃপর আল্লাহ ইরশশাদ করিয়াছেন م তাহাদের আচরণে আপনি দুঃখীত হইবেন না। ইহা আল্লাহর পক্ক হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে। 1 তাহারা আপনার সহিত শক্রুতা করিবার ব্যাপারে আপনার অনিষ্ট ও ক্ষতি করিবার ব্যাপারে যে ষড়্য্র্র করিতেছে ইহাতে आপনি চিন্তিত ইইবেন না। কারণ, আল্নাহ ত‘অালাই আপনার জন্য যথথষ্ট, তিনি আপনার সাহায্যকারী আপনাকেই তিনি তাহাদের উপর বিজয় ও সফলতা দান করিবেন।
 यাহারা সৎকাজ করে আল্লাহর সাহাय্য সহায়ত তাহাদের সাথেই রহহিয়াহে। বেমন
 আপনার প্রতিপানক ফিরিশ্তাগণের নিকট ওইী যোগে জানাইয়া দিলেন যে, আমি তোমাদের সহিত जতএব ঈমানদারণণকে সুদৃঢ় রাখ। হযরত মূসা (আ) ও হার্নন (जা) কে ইরশাদ করিয়াছেন না আমি তোমাদের সাথেই আছি আামি শ্রবণ করি ও দর্শন করি। নবী কভীীম (J) হयরতण সিদীকে आকবর (রা) কে বनिলেন অবশ্যই জাল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এই সকল আয়াত, "আল্লাহর সাথে হইবার অর্থ "णাহার সাহায্য সহায়তা"। ইহা ইইন মায়িज্যাত্ খাস (বিশেষ সংগ) আর মায়িঅ্যাত আম (সাধারণ সংগ) দ্বারা আল্ধাহর দর্শন শ্রবণ ও জ্ঞান বুঝান হইয়া থাকে यেমন আল্লাহ তোমাদের সহিত আছেন। তোমরা যাহা কিছু কাজ কর তিনি উহা দেখিয়া थাক্কে।

そব্ন কাছীর—マ8 (৬छे)


আপনি কি জানেন না বে, যাহা কিছু আসমানসমূহ্রে আাছে এবং যাহা কিছू যমীনে আঢে আল্লাহ উহার সব কিছूই জানেন। यদি তিন ব্যক্তির গোপন কথ্থা হয় তবে আল্লাহ তাহাদের চতুর্থ ব্যক্তি আর পাচ ব্যক্তির গোপন কথা হইলে আল্লাহ তাহাদের ষষ্ঠ ব্যক্তি হন। এবং উহা হইতে কম কিংবা বেশী যাহা হউক না কেন আল্লাহ তাহাদের সাথে थाকেন यেখানেই তাহারা जবস্থান করুক না কেন।
 থাকুন না কেন জার কুর্ানের যাহাই তেলাওয়াত করুক না কেন বে কোন আমল তোমরা কর না কেন আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি। উল্লেথিত আয়াতসমূহে 'আল্পাহ' এর সাথে হఆয়ার অর্থ হইল, সকলকেই আাল্লাহর দেখা ও সকলের আলাপ শ্রবণ करा।

وَالَّذْنِنْ هُمْ
 হিফাযত কর্রেন তাহাদের সাহায্য করেন এবং শজ্রদদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে সফন করেন। ইবনে আাদ হাতিম (র) .... মু হাম্মদ ইবনে হাত্বি (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেনে, হযরত উসমান (রা) সেই সকন লোকদের অন্তর্ডুক্ত হিলেন যাহারা পরহেযোর ছিলেন, হারাম বস্তুকে পরিত্যাগ করিতেন এবং যাহারা সৎক্কজ করিতেন।

# সূরা বনী ইসর্রাঈল 

মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকু


ইমাম আবূ আব্দুন্নাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেন, আাদম ইবনে আবূ ইয়াস .... আদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী
 বড়ই মর্যাদা ও ফयীলঢতর অধিকারী। ইমাম আহমদ ....इযরত 'আয়্যো (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূনুল্লাহ (সা) একাধার্র এতবেশী রোযা রাখিত়েন বে আমরা মনে মনে বনিতাম বে তিনি হয়ত আার সাওম পালন করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি একেবারই সাওম পালন করিতেন না। আমরা ধারণা করিতাম যে তিনি বুঝি आার এই মাসে সাওম রাখির্রেন না। তাঁার অভ্যাস ছিন বে, তিনি প্রতি রাত্রে সूরা ‘বनी ইসরাঈল’ ও ‘যুমার’ পাঠ করিতেন।

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি ঢাহার বান্দাকে রজনী য্যাগে ত্রমণ কর্রাইয়া ছিলেন। মাসজিদুন হারাম ইইতে মাসজিদুন আকসায়, যাহার পরিত্বেশ অমি করিয়া দিলাম বরকত্ময়, ঢাহাকে আামার নিদর্শন দেখাইবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রাতা, সর্ব্র্রষ্ট।

ঢাফ্সীর ঃ ঊপর্রোত্ আয়াতের মাধ্যমে আাল্ধাহ তা‘ানা তাঁহার সত্তার মহত্ত ও বড়ত্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবন তিনিই এমন সকল বিষয়ের উপর ক্শমতা রাখেন যাহা

অন্য কাহারও পক্ষে সস্শাদন কন্না সভব নহহ। কেবলমাত্র তিনিই"ইবাদতের অধিকারী।

 মক্কার মসজিদ হইইতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছেন। বাইহুল মুকাদ্দাস ও ইহাকেই বলা হয়। এই বাইতুল মুকাদ্াস হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেই প্রত্যেক যুগে আন্বিয়ায়ে কিরাম (অা)-এর পুণ্য কেন্দ্রভূমি ছিল। অার এই কারণে সমস্ত আন্বিয়ায়ে কিরাম এই স্থনেই রাসূনুন্মাহ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। এবং রাসূলুল্নাহ (সা) ও তাঁহাদ্র আবাসভূমিতেই তাহাদের ইমামতের দাহ্রিত্ পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইश দ্বারা এই কথা থ্রতীয়মান ছইল বে রাসাসূনুল্নাহ (সা)

 মুহস্দদ (সা)-কে আমার বড় বড় নিদর্শন দেখাইতে পারি। যেমন ইর্রশাদ হঁ্ইয়াহে
 নিদর্শন দেখিয়াছেন। এই সশ্পর্ক রাসূনুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসসমূহ উ ब্লেথ कরিন। 1 বান্দাগণের কথানার্তা শ্রবণ করেনে। চাই সে মুমিন হটক কিংবা কাফির, তাহাক্ক ग্বীকার করুo কিংবা অস্বীকার করুক। ' করেন। অতএব তিনি প্রত্যেককেই जাহাই দান করিবেন যাহার সে উপযোগী পৃথ্বীবেও আর পরকলেে।

মি'রাজ সম্পক্কে হযর্তত আনাস (র্রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ
 আনাস ইবন্ন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বনেন बেই রাা্রে মসজিদুন কা'বা হইতে মি’রাজ সংখটিত ইইল, তাহার নিকট ন্দ্রিান্থায় তিন ব্যক্তিন আগমন ঘটিন। আর ইহ ঘটিয়াছিল ত্রাহার নিকট অহী অবত্তীর্ণ হইবার পূর্বে। উক্ত তিন ব্যক্কির প্রথম ব্যক্তি বলিল, এই ব্যক্তি তাহাদর মধ্যে কেমন? মধ্যবর্ত্ত ব্যক্তি বলিন, তিনি সর্বাধিক উত্ত্য। শেষ ব্যক্তি বলিল, উত্ত্ ব্যক্তিকে ধর্রিয়া লইয়া চল। সেই রাত্রে এই পর্यত্তই হইন। অতঃপর রাসূনুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে আর দেখিলেন না। অন্য এক রাত্রে তাহারা অাবার আসিন। তখনও তিনি ঘুমাইচে ছিলেন, কিন্ুু তাহার চদ্巾ু নিদ্রিত थাকিনেও তাহার অন্তর জাগ্রত ছিল। এই ভাবেই তান্বিয়ার্যে কিন্রামের চহ্ষু নিদ্রিত थাকে কিষ্ুু তাঁাদের অন্তর নিদ্রিত থাকে না।. অতঃপর তাহারা রাসূনুল্নাহ (সা)-কে

यমयম কূপের নিকট নইয়া যাওয়ার পূর্বে তাঁহার সহিত কোন কথা বনিলেন না। সেখানে তাহাকে নইয়া গিয়া খোদ হযরত জিবরীল তাহাকে সীনার নীচ ইইতে উপরিভাগ পর্যন্ত চিড়িয়া ফেলিলেন। এবং সীনা ও পেটের সকন নাড়ী বাহির করিয়া यমযমের পানি দ্বারা 乙ধত করত পেট পাক-পরিষ্কার করা হইল তখন তাহার নিকট একটি স্বর্ণ্র তশততী আনা হইন। উহার মধ্যে একটি ম্বর্ণের বড় পেয়ালা ছিল যাহা ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিন। উহা দ্বারা রাসূনুল্লাহ (সা)-এর সীনা এবং কণ্ঠের শীরাখলি পরিপূণ্ণ করা হইন। অতঃপর ঢাহার সীনা সেলাই করা.হইন। তাহাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। অতঃপর উহার দরজাসমূহের একট্তিতে আঘাত কর়া হইন। আসমানের অধিবাসীগণ আগত্তুককে জিজ্ঞ্গসা করিন, কে ঢুমি? বলিতেন, आমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথ্থ কে? বলিলেন, যুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা তাঁহাকে ধন্যবাদ ও ধোশ আমদ্দে জানাইন তাহারা অতন্ত ঋুশী হইল। আসমানের ফিরিশিত্তাণ এই সশ্পর্কে কিছূই জানিত না বে রাসূনুল্ধাহ (সা) দ্বারা আল্নাহ ,ত'আলা পৃথিবীতে কি বিপ্পব ঘটাইতে চাহিতেছেন যতক্কণ না আল্লাহ ত'আলা স্বয়ং তাহাদিগকে কিছু না জানাইতেন।

অতঃপর প্রথম आসমানে হযরত আদম (আ)-কে পাইলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূনুল্লাহ (সা) কে বলিলেন,ইনি হইলেন আপনার পিতা হযরত আদম (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সালাম করিলেন হযরত আদম (অা) তাহার সালাম্মে জবাব দিলেন, এবং তাহাকে স্বাপত ধনাবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন ঢুমি আমার উত্তম পুত্র। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) প্রথম আসমানে দুইটি নহর প্রবাহিত দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নহর দুইটি কোন নহর? জিববীী (আ) বলিলেন, এই দুইটি ছইল নীল ও ফুহাত নদীর উৎস। অতঃপর জিবরীল (অা) তাহাকে নইয়া আসমানের অপর একটি নহরের নিকট দিয়া অত্র্র্ম করিলেন বেখানে মুক্তা ও यবার্জাদ ঘ্রারা মহল ও বালাখানা নির্মিত। হাত দ্বারা আঘাত করিলে দেথিতে পাইলেন তাহার মাটি হইল মিশক। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা হইন সেই কওসার যাহা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য গোপন কর্রিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর হয়ত জ্বিরীল রাসূনুল্মাহ (সা)-কে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে অবস্থানরতত ফিরিশৃ্তাণ ज্দ্রপ প্রশ্ন করিল যেমন প্রথম আ<াশের ফিরিশিতাগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন । হযরত জিবরীল (আ) বলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বনিলেন, মুহাষ্দ (সা) তাহারা



অতঃপর রাসূনুল্ধাহ (সা) কে নইয়া তিনি তৃতীয় আসমানে আর্রোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশিশ্তাগণ ঠিক जদ্রপপ প্রশ্ন করিলেন বেমন, পৃর্বে জিজ্ঞাসা করা ছইয়াছিন। এবং সেই সব কথ্থা বলিল যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশাতাগ, বनিযা|ছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীী (আ) রাসূনুল্লাহ (সা)-কে সাথে লইয়া চতুর্থআসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশিশ্তগণ পৃর্ব্রের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায়ই ঢাহাদিগক্কে জবাব দেওয়া ছইল। অতঃপর তাহাক্ক লইয়া পঞ্চম আসমানে আর্রোহ করিলেন অতঃপর তাহারা ঠিক অদ্র্পপ প্রশ্ন করিল বেমন পৃর্বে করা ইইয়াছিন। অতঃপর তাহাকে নইয়া ষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলেন, এবং এখানে একই প্রশ্নোত্তর হইন। তাহার পর তাহাকে নইয়া সণ্তম আসমানের দিকে আর্রোহ করা হইন এখানেও পূর্ব্রের ন্যায় প্রশ্ন উত্তর হইন এবং বে আসমানেই ফিরিশ্তা ছিন সেখানেই, এই একই প্রশ্ন করা হইয়াছিন। প্রত্যেক আসমানের অবস্থানকারী নবীদের সহিতও সাক্কাৎ হইয়াছিন যাহাদের নাম নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছিলেন কিত্ুু যাহাদের নাম আমার স্মরণ আছছ তাহারা হইনেন, দ্বিতীয় আসমমান হযর্ত ইদরীস, চচুর্থ आসমানে হয়র হারান, পঞ্কম আসমানে অবগ্গানকারী নবীর নাম আমার স্মরণ নাই। যষ্ঠ আসমানে হयরত ইবরাহীম (অ) এবং সক্ আসমানে হযরত মূসা (অ)। হयরত নবী করীম (সা) যथন এই आসমান অত্রিক্র করিয়া যাইতেছিলেন, ঢতখন হযরত মূসা (অ) বনিলেন, হে আাল্লাহ! আমার ধারণা ছিন, আপনি আমার উপরে অন্য কাহাকেও মর্যাদা দান করিবেন না । রাসূলুল্木াহ (সা) আরো উপরে আরোহণ করিলেন যাহার উচ্চত আা্লাহ ব্যতিত জার কেহ জানে না। এমন কি তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা পর্यন্ত পৌছিয়া গেলেন এনং তিনি আল্লাহ তাঅালার অতি নিকট্বর্তী ইইলেন, দুই কামান কিংবা দুই কামান হইতেও কম দূরত্ণ রহিয়া গেল।

जতঃপর অল্ধাহ পক্ষ হইতে তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে পঞ্জাশ ওয়াক্তের সালাত ফ্রय করা হইন। যখন তিনি তথা হইঢে নামিলেন তখন হযরত মূসা (অা) তাঁাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে. কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? হৃূর (সা) বলিলেন রাত্র ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াত্তেন সালাতের নির্দেশ দেওয়া ইইয়াহে। इযরত মূসা (আা) বলিলেন, আপনার উশ্খত ইহা পালন করিতে সক্ষম ইইবে না। আপনি পুনরায় আল্gাহর দরবারে 刀িয়া সানাত কম করিবার জন্য আবেদন করুন। রাসূনूল্নাহ (সা) হযরত জিবরীন (অা)-এর দিকে এমনভাবে তাকাইলেন, যেন তিনি তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। হযরত জ্বিরীল (অা) ইহাতে সশ্তি জানাইলেন। অতঃপর

তিনি রাসূনুল্बাহ (সা) কে নইয়া পুনরায় जাল্নাহর দরবারে উপস্থিত ইইলেন। তিনি দরথাস্ত করিলেন, হে আমার প্রতিপানক! আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সং্খ্যা క্রাস করুন্, আমার উম্মতের দক্ষে ইহা পালন কর্গা সষ্ব হইবে না। আাল্লাহ ত'আলা দশ ওয়াক্কের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূনুল্মাহ (সা) হযরত মূসা (অা) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবারও তিনি তাহাকে বাধা দিলেন এবং ঘটনা ఆনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আবার आাল্লাহর দর্যবারে সানাত হ্রাস করিবার দরখাস্ত করুন। এইভাবে তিনি আল্ধাহর দরবারে গিয়া হ্রাস করিতে করিতে মাত্র পাচ ওয়াক্ত সানাত অবশিষ্ট থাকিন। হयরুত মূসা (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখুন, আমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে আমার জীবন অতিবাহিত করিয়াছ্হি এবং তাহাদের প্রতি ইহা হইতে কম সালাতের নির্দেশ ছিন, কিন্ুু এতদসত্ত্রেও তাহারা অপারগ রহিয়াছে। আপনার উশ্যত তো আরো অধিক দুর্বল। শরীর, মনের দিক হইতে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির দিক হইতেও দুর্বল। অতএব জপনি পুনরায় আল্লাহর দর্যবারে গিয়া সালাচ হ্রাস করিবার জন্য দরখাঁ্ত করুন। পত্যেকবারই তিনি হযরত জিবরীী (আ)-এর প্রতি তাকাইতেন এবং তাহার পরামর্শ প্রহণ করিতেন। এবারও হযর্রত জিবরীীন তাহাকে উপরে নইয়া গেলেন গ়বং আল্লাহর দंর্বারে পৌছিয়া তিনি বনিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উন্থত বড়ই দুর্বল তাহার শরীর, মন, শ্রবণ শক্তি ও দর্শনশক্তি সবই দুর্বল অতএব অনুগ্গহপূর্বক আপনি আরো গ্রাস করুুন। আল্লাহ ত'আলা বলিলেন, হে মুহ্মদ! তিনি বলিলেন, নাব্বাষ্যক, অমম উপস্থিত, হে আমার প্রভূ! আল্লাহ বनিলেন, আমার কথার পরিবর্তন ঘটে না। উম্মুল কিতাে যেমন আছে তেমনি আপনার উপর ফর্যय করা হইয়াছে। পড়িতে পাচ ওয়াক্তের সালাত হইনেও সওয়াবের দিক ইইতে ইহা পধ্ণাশ ওয়াক্তের সমান। কারণ প্রত্যেক নেক আমলের দশ ত্ণ সওয়াব দান করা হয়।

অতঃপর রাসূলूল্মাহ (সা) হযরুত মূসা (অা)-এর নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, আপনি কি করিয়া आসিলেন? তখন রাসূনুল্ধাহ বলিলেন, নির্দেশ সহজ করা ইইয়াছে এবং প্রত্যেক নেকীর দশওতণ বিনিময় দানের সিদ্ধাত্ত হইয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি বনী ইসরাঔলকে ইহা অপেক্ষা সহজ হুকুম দারা পরীীকা করিয়াছি তাহারা ইহা অপেক্ষা হানকা ও সহজ হকুমকেও পরিত্যাগ করিয়াজ্ অতএব আপনি আপনার পরওয়ারদেগার্রে নিকট পুনরায় গমন করুন এবং হকুম আরো সহজ করান। তখন রাসূনূন্মাহ (সা) বলিলেন, হে মূসা! (অা) আমার তো পুনরায় অনুর্রোধ করিতে নজ্জাবোধ হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছ তবে জপনি যান এবং বিসমিল্নাহ কর্তন। রাসৃনুল্মাহ যथন জাথ্থত হইলেন তখন তিনি মসজ্দিদুন হারাম্ম ছিলেন।

বুখারী শরীফফের তওওীী অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এবং রাসূনুল্লাহ (সা) এর মর্যাদাবলী বর্ণনায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইসমাঈল ইবনে আবূ উওয়াইস সূত্রে ইসাম মুসলিম হাদীंসটি বর্ণনা করিয়াছেন, হার্রন ইবনে সায়ীদ ইইতে তিনি ইবনে उহব ইইতে তিনি সুনায়মান ইইতে। রাবী বলেন, অতঃপ্র তিনি তাহার বর্ণনায় কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কোথাও কিছू কমఆ করিয়াছ্ন। হাদীসের কিছू অংশ পূর্ব্র বর্ণনা করিয়াছেন আবার কিছू অংশ পরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বলেনেন, শরীীক ইবন্ন জাদুল্নাহ ইবনে আবূ নসর হাদীসणি́n মধ্য তাহার স্মরণ শক্তি দুর্বল ছিল এবং হাদীসটি সঠিকভার্বে মনে রাখিতে পার্রেন নাই। जন্যান্য হাদীসের শেষে উহার বর্ণনা আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন মিররাজের উল্লেেিত ঘটনাটি নিদ্রাবস্থায় সং্যणিত হইয়াছিন। হাদীসের শেষ বাক্যটির উপর ভিত্তি করিয়াই তাহারা এইহ্রপ মন্তব্য করিয়াছেন। হাফি্য আবূ বকর বায়হাকী বলেন, শরীক্রর রেওয়াতে কিছू অতিরিক্ত কথা আছে। याহা কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণণ কেহ কেহ বলেন, রাসূলুন্নাহ (সা) সেই রাడ্রে जাল্লাহ ত‘অালার সাক্ষেৎ লাভ করিয়াছেন। কিত্ু হযরত আয়েশা, হयরত ইবনে মাসউদ ও হযরুত আবূ হরায়রা (রা) এই আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণ করেন, বে হযরুত রাসৃলূন্बांश (সা) হयরত় জিবরীল (আ)-কে দেঘিয়াছিলেন এবং ইহাই অধিক সত্য। হयরত আবৃ যর (রা) জিজ্ঞাসা করিলন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি ঢো নূর, কিভাবে ঢাহাক্কে দেখিব? অন্য এক রেওয়া|্য়তে বর্ণিত "আমি নূর দেথিয়াছি’’ হাদীসটি ইমাম মুসনিম রেওয়াঁ়েত করিয়াছেন। অর্থাৎ অতঃপর তিনি নিকটবর্তী ইইলেন, এবং অবতীর্ণ ইইলেন এখানে হयরতত জিবরীী (অা)-কে বুঝান হইয়াছে। বুথাীী ও মুসলিম এর রেওয়ায়েত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। উश্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলনিমে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হৃরায়রা হইত্ও বর্ণিত বে, উক্ত আয়াতে হযরত. জিবরীী (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। আল্gাহকে নহে। এবং আয়াতের এই ব্যাখ্যা প্রদানে সাহাবাষ্যে কিরাম্রে কেইই তাহাদের বিরোধিত করেন নাই।

ইমাম आহমদ....आানাস ইবনে মানিক হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, তিনি বলেন রাসূলূন্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, আমার নিকট একটি বোরাক আনা ইইন। বোরাক
 লడ্ফে দৃষ্টির লেষ প্রান্তে পৌছিয়া যায়। অতঃপর আমি উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিনাম এয়ন কি বায়হুল মুকাmাসে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর আমি

সোয়ারিকে সেই হলকার সহিত বাধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত আম্বিয়ার্য কিরাম বাঁধিতেন। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাআত সালাত আদায় করিলাম। মসজিদ ইইতে বাহির হইবার পর হযরত জিবরীল (অা) মদ ও দুধ্বের দুইটি পেয়ালা আনিয়া আমার নিকট রাথিলেন কিস্ুু আমি দুধের পেয়ালাই পছন্দ করিলাম। তখन জিবরীী (আ) आমাকে বলিলেন, आপনি ফিৎাতকে অবনম্বন কর্রিয়াছেন। রাসূনूল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করা হইন। হयরত জিবরীন (অ) দরজা খুলিতে বনিলে জিজ্ঞাসা করা হইন, আপনি কে। তিনি উত্তুর করিলেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বनिলেন হযরতত মুহাম্গদ (সা) জিঞ্ঞাসা করা হইন, তাঁাাকে কি ডাক্কিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বনিনেন হু, তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা থোলা হইল; হঠৎৎ আমাদের সাক্ষৎ হযরুত আদম (আ) এর সহিত घটিল। তিনি আমাদের স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দোয়া করিলেন।

অতঃপর আমরা দ্দিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। হयরত জিবরীল (অ) দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইন আপনি কে? তিনি বनिলেন आমি জিবর্রীল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথথ কে? তিনি বলিলেন, মুহभ্দদ (সা)। জ্রিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বनिলেন, হু, তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জনjা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইন। হঠাৎ আমাদের সহিত হযরত ইউসুফ (আ) এর সাক্ষ্ৰৎ হইয়া গেল। তাহাকে অর্ধেক সৌন্দ্র দান করা হইয়াহে। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দুআ্য করিলেন। অতঃপর চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাষ্ষৎ হইল। যাহার সশ্পর্ক আল্লাহ ত'আালা ইরশাদ কর্রিয়া É जर्बাৎ जামি তাহাকে উচ্চস্থানে উত্তোনন করিয়াছি। পঞ্চম আসমানে इযরত হার্রুন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) এর সহিত এবং সধ্ধম आসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত মুলাকাত হইন। তিনি তখন বাইতুন মা’মূর এর গায়ে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। বাইতুল মা’মূরে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশ্ত্ত প্রবেশ করেন। কিন্ু সেই সকন ফিরিশ্তার সংখ্যা এত বেশী বে, যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর তাহাদের প্রবেশ করিবার সুযোগ ইইবে না।

অতঃপর আমি সিদরাতুন মুন্তাহায় পৌছিনাম যাহার পাত হাতীর কানের ন্যায়। এবং যাহার ফল্ মটকার ন্যায় প্রকাভ। সিদরাতুল মুন্তাহাকে আন্নাহর নির্দ্দশে ঢকিয়া そব̣ন কাঘীর—२৫ (৬छे)

রাখিয়াছেন। উহা এতই সৌন্দর্যপূর যে উহার সৌন্র্যের কথা কেহই বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ ত‘আলা আমার নিকট অহী অবতীর্ণ করিলেন যাহা তিনি অবতীর্ণ করিতে চাহিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর রাত্র দিনে গধ্ণাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিলেন। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার রব আপনার উসতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতি রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আপনি আপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। এবং আপনার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। আপনার উম্মত দুর্বল, তাহারা ইহা পালন করিতে সক্ষ্ম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি, পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম, হে আমার রব? আপনি আমার উন্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। তখন তিনি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর আমি নামিয়া আসিলাম এবং হযরত মূসা (আ) এর নিকট ঊপস্থিত হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন। আপনার উল্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর একবার আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আসিতে লাগিলাম এবং বারবার আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ইইতে লাগিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত করিয়া হ্রাস করা হইতে লাগিল। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই সিদ্ধান্ত। তবে প্রত্যেক সালাতের বিনিময়ে দশণ্তণ সওয়াব লাভ ইইবে। এই ভাবে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব লাভ ইইবে। আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিল অথচ সে, কাজটি করিতে পারিল না তবে সে একটি নেকী লাভ করিবে। আর কাজটি করিয়া থাকিলে দশনেকী লাভ করিবে। আর यদি কেহ কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে অথচ সে উহা করিল না তবে কোন গুনাহ লেখা হইবে না। আর করিয়া থাকিলে একটি গুনাহ ইইবে। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মূসা (আ) এর নিকট বিস্তারিত বলিলাম। তখনো তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন্ন এবং স্বীয় উম্মতের জ্ন্য হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। কারণ, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে


إِسَتَحْيُ आমি আমার প্রভুর দরবারে কয়েকবারই প্রত্যাবর্তন কর্রিয়াছি এখন আমি লষ্জ্র অনুভব করিতেছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিন শায়বান ইবনে ফররুথ হইতে তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শরীফ এর সূত্র অপেক্ষা এই সূত্রটি অধিক বিধ্দা। ইমাম বায়হাকী বলেন, অত্র হাদীস এই কথাই প্রমাণ করে বে, বেই রাত্রে আল্নাহ ত'আালা রাসূনুন্মাহ (সা) কে মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদাস ভ্রমণ করাইয়াছিলেন সেই রাত্রেই মি’রাজের ঘট্না সংঘটিত হইয়াছিন। এবং ইহাই निচ্চিত সত্য। ইমম আহমদ (রা).... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, বেই রাত্রে মিরাজ সং্টিত হইয়াছিল, সেই রাত্রে একটি বোরাক রাসূনুন্নাহ (সা)-এর নিকট আনা হইন। বোরাকটিতে জীন লাগান ছিন এবং লাগামও লাগান ছিন। কিম্হू রাসূন্নুল্নাহ (সা) যখন উহার উপরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন উহা অবাধ্য হইয়া পড়িল। হযরত জিবরীী (আ) বলিলেন, ঢুমি ওর্রপ করিতেছ কেন? আল্লাহর কসম তোমার উপর এমন সশ্রানিত আর্রোইী আর কথন্না আর্রোহণ করে নাই। রাসূনূন্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর বোরাকটি ঘর্মাক্ত হইয়া গেল। হাদীসটি ইমাম তিরমিমী ইসহাক ইব্ন মনসূর হইতে তিনি আদ্দুর রায়্যাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গর্রীব। এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না।

ইমাম আহমদ অন্য সৃত্রে.... হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্নাহ ত'আनা যথন আমাকে মির্রাজ করাইলেন তথন অমি এমন এক সস্প্রদা৷্যের নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিলাম যাহাদের নখসমূহ তামার তৈৈয়ারী এবং উহা দ্বারা তাহারা স্যীয় মুখমড় ও বুকসমূহকে যখম করিতেছিন। আমি জিষ্ঞাসা করিলাম, "হে জিবরীল! ইহারা কাহারা?" তিনি বলিলেন, ইহারা হইল, সেই সকন লোক, যাহারা মানুষ্রে মাংস ভক্ষণ করিত অর্থাৎ মানুষ্বে जनুপস্থিতিতে তাহাদের নিন্দাবাদ করিত এবং তাহাদের মানস্জ্রম নষ্ঠ করিতে চেষ্যা করিত। ইয়াম আবূ দাউদ হাদীসটি সাফওয়ান ইবনে আমর ইইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইश ছাড়া অন্য এক সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছছন কিন্ু সেই সৃত্রে হযরু আনাস (রা)-এর উল্লেখ নাই। ইমাম আবূ দউদ বলেন, অকী.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুল্নাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মি র্রাজের রাত্রে আমি হযরতত মূসা (অ) এর নিকট দিয়া অতিক্রুম কর্রিলাম। তিনি তখन তাঁহার কবরে দভায়মান হইয়া সানাত আদায় করিতেছিলেন। ইমাম মুসলিম হান্মাদ ইবনে সালামাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন এই সূত্রটি অধিক বিত্ট্দ। হাফিি্য आবূ ইয়ালা মূসেনী তাঁহার ‘মুসনাদ’ গ্ৰন্থে বলেন, ওহব

ইবনে বাবিয়্যাহ.... इयরত আनाস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর জটৈক সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন, মি’রাজ্জর রাত্রে রাসূলুল্মাহ (সা) হযরত মূগা (আা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহার কবরে সানাত পড়িতেছিলেন। অবূ ইয়ানা বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুহামদ ইবনে আর‘আরাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাঁহার মি’রাজের রাত্রে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাহার কবরে সানাত পড়িততছিনেন । "হযরুত আনাস (রা) বলেন, ইহাও উল্লেখ করা ইইয়াছে বে রাসূনুল্নাহ (সা) কে বোরাকের ঊপর সোয়ার করান হইয়াছিন অতঃপর সোয়ারীটি বাধিয়া রাখা ইইয়াছিল।"

হযরত আবূ বকর (রা) রাসূনুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বাইতুন মুকাদাসের কিছ্ বর্ণনা দিন। অতঃপর তিনি উহার বর্ণনা দিতে আরার্ত করিলেন, উহা এমন, এবং এমন। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছছন, আমি সাক্ষ্য দিত্তেছি আপনি আল্লাহর রাসূন। হযরত আবূ বকর (রা) পৃর্বে বাইতুল মুকাদাস দেথিয়াছিলেন। হাফ্যি আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর বায়যার তাহার 'মুসনাদ’ গ্ত্থ বলেন, সাनाমাহ ইবনে শরীক.... হযরত আनাস ইবনে মালেক (রা) ইইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি ঘুমত্ত ছ্নিাম, এমন সময় আমার নিকট হযরত জিবরীল (অ) आগমন করিলেন এবং দুই কাঁধের মাঝে হাত রাখিলেন। অতঃপর আমি একটি গাছে বসিয়া পড়িনাম যাহাতে পাথীর দুইটি বাসার ন্যায় কিছू ছিন। উহার একট্টিতে আমি বসিলাম অপরট্তেত তিনি বসিলেন। অতঃপ্র গাছটি 屯ँठा হইতে লাগিন। আমি তখন আসমান স্পশ্শ কর্রিতে ইচ্ছ করিলে স্পশ্শ করিতে পারিতাম আর আমি চতুর্দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্রিতেছিলাম। ३यরত জিবরীী (অ)-এর প্রতি আমি তাকাইয়া দেথিতে পাইলাম তিনি অতत্ত নম্যতাসহকার্রে বসিয়া আছেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আল্লাহর মারিফাত नাভে তিনি আমার তুলনায় উত্তম। এমন সময় আসমানের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইন। অতঃপর আমি একটি আযীমূশ্শান নূর দেখিতে পাইলাম। পর্দার जাড়ালে ইয়াকৃত ও মুক্তার রফ রুফ ছিন। আল্লাহ ত'অালা তখন আামার প্রতি যাহা ইচ্ছ অহীর মাধ্যম্ম প্রেরণ করিলেন। রাবী বলেন, হযরতত আনাস ব্যতিত আর কেহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। আর ইহাও জানি না ব্যে আবূ ইমরান জওনী হইতে হার্রিস ইবনে উবাইদ ব্যতিত অন্য কেই হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিনা? এবং তিনি বসরার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন । হাফ্যি

বায়হকী তাহার ‘দালাা়়েল’ গ্তে আবূ বকর কাজী.... সায়ীদ ইবন্ন মনসূর হইহতে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, অন্যান্য মুহাদ্সিগণ এই
 বলেন, হারেস ইবনে উবাইদও হাদীসটি অনুর্গপ বর্ণনা করিয়াছছন। তিনি আরো বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবূ ইমরান জওনী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে উমাইর ইবনে উতারিদ ইইতে বর্ণনা করেন বে, একদা নবী করীীম (সা) সাহাবায়ে কিরাম্মের একটি জামাআতের সহিত বসিয়াছিলেন এমন সময় হযরতত জিবরীী (আ) আগমন করিলেন এবং তাহার শিঠঠ আছুলী দ্বারা ইশারা করিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সহিত একটি গাছের দিকে চলিলেন। গাছট্টি পাখির দুইটি বাসা ছিল। অতঃপর তিনি একটিতি বসিলেন এবং অপরট্টেত হযরত জিবরীল (অ) বসিলেন। গাছটি আমাদেরকে নিঢ়ে এত উঁদ্ম ইইল বে, আসমানের এক প্রান্তে পৌছিয়া গেল, তখন আমি ইচ্ম করিলে আসমানকে স্পশ্শ করিতে পার্রিতাম। আমাদের দিকে যখন নূর অবতীর্ণ হইল তখন হযরত জিবরীী বেহুশ হইয়া পড়িলেন। তথন আমি তাঁহার আল্লাহর ভীতিকে আমার ভীতির তুননায় অধিক বুঝিতে পারিলাম। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, নবী এবং বাদশাহ হইতে ইচ্ঘ ক্রেন না নবী এবং বান্দা ইইতে ইচ্ঘা করেন? আার বেহেশতের অধিকারী। তখন হযরত জিবরীন (আ) আমার প্রতি ইংগিত কর্রিয়া বनिলেন, आপনি তওয়াযূ ও ন্যুতবলষ্যন করুন। তখন আমি বলিলাম নে আমার প্রতিপানক? আমি বাদশা ইইতে ইচ্ছ করি না বরং নবী ও বান্দা হইতে ইচ্মা করি। আর বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাই। আল্ধামা ইবনে কাসীর বলেন, যদি এই - রেওয়ায়েত সত্য হয় তবে ইহ দ্রারা বুবা যায় বে, এই বর্ণনা লাইলাতুন ইসরা ও মির্রাজের ঘটনা হইতে ভিন্ন কোন ঘট্না। কারণ, এই রেওয়ায়েতে না বাইতুন มুকাদ্দেে প্পীঁছবার উল্নেখ আছে আর না আসমানে আরোহণ করিবার উল্লেখ আছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞা। ইমাম বায়याর বলেন, আযর ইবনে ঈসা.... হयরত আनাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুন্নাহ (সা) তাহার রবের দর্শন লাভ করিয়াছহন। তবে হাদীসটি গরীব। আবূ জা’ফর ইবনে জরীর বনেন, ইউনুস....হयরত আনাস ইবনে মালেক (আা) হইতে বর্ণনা করেন, যখন রাসূনুন্ধাহ (সা)-এর নিকট হযরত জিবরীী (আ) বোরাক নইয়া আগমন করিলেন তখন বোরাকটি তাহার লেজ নাড়া দিল। হযরুত জিবরীল (অা) বলিলেন, থাম নড়াচড়া করিও না, আল্লাহর কসম, তোমার উপর তাঁহার ন্যায় আযীীমুশ্শান আরোহী কখনো আরোহণ করে নাই। অতঃপর রাসূনূন্নাহ (সা) উহার উপর আরোহণ কর্যিয়া চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ পাথর এক পার্শ একজন
 এই বৃদ্ধা কে? তথন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্যদ (সা) আপনি চলিতে থাকুন। অতঃপর যত্ষ্ণণ আল্লাহন ইচ্ম; তিনি চনিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইনেন পথথর একপার্শে কোন বস్ఞু তাহাকে ডাক্তিছে। তখন হযরতত জিবীীল, বলিলেন, আপনি আপনার সফর জারী রাযুন। তখন রাসূনুল্gাহ (সা) যত্ষ্ণণ আল্লাহর ইচ্ছ তিনি চনিতে नাগিলেন। অতঃপর আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টীী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

 সাनाম। তখन হযরত জিবরীন (অ) বলিলেন ইহার জবাব দান করুন। তিনি জবাব দিলেন। দিতীয়বার পুনরায় जহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইন তখনো ঢাহারা অনুর্রপ সালাম কর্রিল। ত্তীয়বারও ঢাহারা অনুরুপ বলিল, এইजাবে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌৗছিয়া গেলেন। তथায় তাহার সশ্মুথ্খ মদ, পানি ও দूধ পেশ করা হইন। কিন্তু রাসূনূন্ধাহ (সা) দু४ পহণ করিনেন ! তখন জিবরীী (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাতকে নাভ করিয়াছেন (সঠিক পথাবনম্বন করিয়াছেন)। यদি আপনি পানি পান করিতেন তরে আপনার উম্মত ডুবিয়া মরিত। আর যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উশ্মত ज্রান্ত ইইয়া পড়িত আর আপনিও ভ্রান্ত হইতেন। অতঃপ্র হযরত আদম (আ) হইতে
 (সা) সেই রাত্রে তাহাদের সকলের ইমামত করিলেন। অতঃপর হযরতত জিবরীল (আ) বनिলেন, পৃথ বে বৃদ্ধা নারীকে দেখিতে পাইয়াছেন, উহা দ্যারা ইহাই বুঝান হইয়াছে ভে, এই পৃথিবীর বয়স এখন ততটুকু অবশিষ্ট রহিয়াহে যতটুকু বয়স এই বৃদ্ধা মেয়েলোকটির অবশিষ্ট আছে। আর পথের পার্শ্বে যাহাকে আপনি আপনাকে আহান করিতে দেখি:্যাছেন সে হইন আল্gাহর দুশমন ইবনীস। আপনাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করাঁ তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর পথথ যাহাদিগকে আপনি সালাম করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা হইলেন, হযরত ইবরাহীম হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (অা)। হফিয বায়হাকী
 তবে তার কোন কোন শদ্দে গরাবত্ আছে।
(দ্দিতীয় সূত্র) হযর্ আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। অবশ্য রেওয়ায়েতটির মধ্যেও অনেক Eُ বর্ণিত इইয়াছহ, তিনি বলেন, ‘আমর ইবনে হিশাম.... इयরত আনাস ইবনে মানেক (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, বে য়াসৃনুল্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, আমার নিকট একটি

সোয়ারী আনান হইন যাহ গাধা হইতে বড় এবং যোড়া হইতে ছোট। ঢাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে এক এক পা রাথ্ে। আমি উহার উপর আরোহণ করিনাম। হযরত জিবরীল (আ) আমার সাথেই ছিলেন, আমি চলিতে নাগিনাম। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, आপনি নামিয়া পড్রুন এবং সালাত আদায় করুন। আমি নামিয়া সানাত পড়িনাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন, জালেন কি? আপনি ‘তয়বা’ নামক সালাত পড়িয়াছেন এবং এখানেই আপনি হিজরত করিবেন। পথ চলিতে চনিতে আবার এক সময় তিনি বনিলেন, আপনি সানাত পড্রন। आমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি বলিলেন, आপনি কোথায় সাनাত পড়িয়াছ্ন, জানেন কি? আপনি ‘তুরে সাইনা’ নামক স্থানে সানাত নামায পড়িয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার এক সময় আমাকে তিনি বলিলেন আাপনি নামিয়া সালাত পডুন, আমি অবতীর্ণ ইইয়া সাनাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সাनাত পড়িয়াছেন জনেন কি? आপনি ‘বায়তুল্মাহমে’ সাनাত পড়িয়াছেন। হযরত ঈসা (আ) এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিলেন। এই ভারে চলিতে চলিতে বায়ুুল মুকাদ্জাসে প্রবেশ করিলাম। সমশ্ত আষ্বিয়ায়ে কিরামকে সেই খানে একত্রিত করা হইল এবং জিবরীল (আ) আমাকে ইমামতী কর্রিবার জন্য সমুৰে দাঁড় করিয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন, সেখােে হযরত আদম (আ) এর সহিত সাক্ষৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া তিনি দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন সেখানে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ও হযর্রত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইন। অতঃপর তিনি আমাকে তৃতীয় আসমান লইয়া গেলেন। তথায় হযরত ইউসুফ (অা)-এর সহিত সাক্ষৎ হইন। অতঃপর তিনি আমাকে চতুর্থ আসমানে লইয়া গেনেন, তথায় হযরত হার্রন (অ)-এর সহিত সাঙ্ষঙ ঘটিল। অতঃপর তিনি আমাকে নইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন, তথায় হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্সৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে ষষ্ঠ জাসসমান নইয়া গেলেন তথায় হযরুত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্মাৎ হইল অতঃপ্রর তিনি আমাকে नইয়া সత্ম आসমানে আরোহণ করিলেন তথায় হযরত ইবরাহীম (অা)-এর সহিত সাক্ষৎ হইল। অতঃপর আমাকে নইয়া সাত আসমানের উপর সিদরাতুন মুন্তাহায় ঊপনিত হইলেন। কিছু কুদরতী মেঘমালা আমাকে घিরিয়া বসিল যাহার ফলে আगি সिজদায় পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল, বেইদিন আমি आসমান ঞ यমীন সৃষ্ করিয়াছি সেই দিন থেকেই আমি আপনার ও আপনার উন্মতের উপর পঞ্চাশ্ ওয়াক্তের সানাত ফর্যय করিয়াছি। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত ভেন উহা

সঠিকভভবে পালন করে। অতঃপর আমি সেই নির্দেশ নইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমাকে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতে হকুম করা ইইন, তিনি জিঞ্sাসা কর্রিলেন আপনার প্রতিপালক আপনার ও জাপনার উম্ষতের প্রতি কি ফর্যয কর্রিয়াছেন। आমি বনিলাম পপ্জাশ ওয়াক্জের সালাত। তিনি বনিলেন না আপনি উহা পালন কর্রিতে সক্ষম ইইবেন আর না আপনার উম্মত উহা পালন করিতে পার্রিবে। অতএব আপনি জাপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্ত্ন করুন এবং হকুম সহজ করিবার জন্য অনুর্রোখ করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম এবং হকুম সহজ করিবার দর্যাত্ত করিলে তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত কম করিয়া সহজ করিয়া দিলেন। অতঃপর পুনরায় হ্যরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি পুনরায় আমাকে আল্লাহর দরবারে প্রত্যাগমনের জন্য পরামর্শ দিলেন। আমি আল্লাহর দর্রবারে প্রত্যাবর্তন কর্রিলাম এবং এবারও দশ ওয়াজ্তের সালাত হ্রাস কর্যিয়া দিলেন। এইর্রপ হ্রাস করিতে করিতে অবশেষে পাচচ ওয়াক্তের সালাত রহিয়া গেন। হযরত মূসা (আা) আমাকে তখলো আবার আল্লাহর দরনারে গিয়া সহজ করিবার জন্য বলিলেন, তিনি ইহাও বলিলেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি মাত্র দুই ওয়াক্তের সানাত ফরয করা হইয়াছিল কিস্মু তাহারা উহা পালন করিতে ব্যর্থ হইইয়াছে। অতঃপ্র আমি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য দরথাষ্ত কর্রিনাম। তখন তিনি বनিলেন, ハেই দিন আমি আসমান ও यমীন সৃষ্টি কর্রিয়াছি লেই দিনেই আমি আপনি ও আপনার উষ্ষতের প্রতি পাচচ ওয়াক্জের সানাত ফর্যय কর্য়য়াছি তবে এই পাচচ ওয়াক্তের সালাত সওয়াবের দিক ইইতে পঞ্জাশ ওয়াক্তের সমান। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত য্যেন ইহা সঠিকতাবে পালন করে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম ব্যে ইহ আাল্লাহর শেষ নির্দেশ। অতঃথর आমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি এবারো আল্লাহর দরবারে হকুম সহজ করিবার অনুর্রো করিবার কথা বনিলে আমি এইবার জার তাহার পরামর্শ পানন কর্রিতে পার্রিলাম না বেহেতু আমি বুঝিতে পার্রিয়াছিনাম বে ইহাই আল্লাহর শেষ নির্দেশ।
(তৃতীয় সূত) ইবন্ন আবূ হাত্মি.... আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন বেই রাত্রে র্রাসূন্ন্木াহ (সা)-কে বাইতুন মুকাদাসে লইয়া যাওয়া হইন হयরত জিবরীল (অা) গাধা হইতে বড় এবং খচ্চর হইতে ছোট এক প্রকার সোয়ার লইয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত জিবরীীন উহার উপর আরোহণ করিয়াছিলেন যত্দূর তাহার দৃষ্টি পড়িত সেইখানেই তাহার পা পড়িত। যখন তিনি বাইতুল মুকাদাস পৌছিলেন এবং বাবে মুহাশ্মদ (মুহাম্মদ ফাটক) এর নিকট উপস্থিত

হইলেন। তথাকার একটি পাথরের সহিত আসুল লাগাইলে উহাত চ্দ্র হইয়া গেল। তিনি উহার সহিত বোরাকটি বাঁধিয়া রাখিলেেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আরোহণ করিলেন যখন তাহারা উভয়ই মসজিদের মাঝে পৌছছিনেন তখন হযরত জিবরীী বनिলেলে, হে মুহান্মদ! (সা) আপনি কি আপনার প্রভুর নিকট আপনাকে র্রপসী সুন্দরী নূর দেখাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, शঁ, তখন তিনি বলিলেন, তবে ঐ বে শ্ত্রীলোকগণ বসিয়া আছে তাহাদের নিকট গিয়া আাপনি সালাম করুন। তাহারা ‘সখরাহ' এর বামদিকে বসিয়া আছে। রাসূলূন্মাহ (সা) ইরশাদ করেন। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট आসিয়া সানাম কর্রিলাম তাহারা আমার সানামের জবাব দিন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আাপনারা কাহারা? তাহারা বলিলেন! উত্তম চরিত্রের এবং উত্ত্য সূরত ও সৌৗ্দর্যের অধিকারিিী। আর আল্ণাহর এমন প্রিয় বান্দাদের শ্রী, যাহারা পাপাচার ও অনাহ ইইতে নিজ সত্তাকে পৃত-পবিত্র রাখিয়াছে। তাহারা সদা আমাদের নিকট অবস্থান করিরে কখনো পৃথক হইবে না তাহারা চিরজীবি হইবে কোন দিন মৃप্যুবরণ করিবে না। রাসূনूল্নাহ (সা) বলেন আমি তথায় অতি অল্পকানই অবস্থান করিয়াছিলাম অতঃপ্র প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি সেখানে বহ্হ লোকের সমাগম ছইয়াছে। মুয়াययিন আयाন দিলে সালাত কাল্যেম করা হইন। রাসূনूন্মাহ (সা) বলেন, আমরা সালাতের জন্য সারিব্ধ হইয়া অপপক্ষায় ছিলাম বে, কে ইমামতী করেন, এমন সময় इযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আগে বাড়াইয়া দিনেন অতঃপর আমি ইমামতী কর্রিলাম। इযরত জিবরীল বनিলেন, হে মুহাশ্মদ! (সা) आপনি জানেন কি, আপনার পিছনে কাহারা সানাত পড়িয়াছে। আমি বলিনাম না, তিনি বনিলেন, আপনার পিছনে সমষ্ত আম্বিয়ার্যে কিযাম সালাত পড়িয়াছ্ন । রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরতত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আমরা যখন দরজার নিকট পৌছিলাম তথন তিনি দরজায় जাঘাত মারিলেন। आসমানের ফিরিশ্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, आমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা কর্রিল, আপনার সাথ্থ কে? তিনি বলিলেন মুহাশ্মদ (সা) তাহারা জিভ্ঞাসা করিল, जাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াহ? তিনি বনিলেেন, হঁ, তখন তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং স্বাগত জানাইন। প্রথম আসমানে আরোহণ করিলে সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিচ সাক্ষাং হইন তখন হযরত জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা আদম (অা)-কে কি সালাম করিবেন না? তিনি বলিলেন অবশ্যই। অতঃপর আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে আমি সালাম করিলে তিনি উহার জবাব দান করিলেন। এবং বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও নবীকে ধন্যবাদ।

ইব্ন কাছীর——৬ (৬ষ্ঠ)

রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীী আমাকে নইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ কর্রিলেন, তিনি দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলেন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে তিনি বনিলেন, আমি জিবরীী, তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বनिলেন মুহামদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিন। তাহাক্কে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হুঁ। অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল। এবং মারহাবা বनিয়া তাহারা স্ব|গত জানাইন। তখন লেই আসমানে হযরত ঈসা ও তাহার খালাত ভাই হযরত ইয়াহইইয়া (অা)-এর সহিত সাক্ষৎ হইন। রাসূন্ন্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করা হইন। হযরত জিবরীন দরজা খুলিবার জন্য দরজায় আघাত করিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীী তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, शু, जতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন আর মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। এই আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষৎ घটিল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে নইয়া চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং আসমানের দরজ্া খুলিবার জন্য অনুর্রোধ করিলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে তিনি বनিলেন, জিবরীল তহারা জিঞ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহ্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাক্কে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াহ? তিনি বলিলেন, হা, রাসूনूল্ধাহ (সা) বলেন, जতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিন এবং ইহাও বলিল আপনাকেও আপনার সংগীকক জামরা থোশ আমদ্দদ জনাইতেছে। এই আসমানে হযরত ইদরীস (অা)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। রাসূলूল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর হयরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, আসমানের নিকট গিয়া তিনি দরজা ঋুলিতে বলিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, आপনি কে, তিনি বনিনেন, আমি জিবরীন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিন আপনার সাথে কে, তিনি বলিলেন, মুহ্মদ (সা) ঢাহারা জিজ্ঞাসা করিনে তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হা, जতঃপর जাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিনেন, আপনাকেও আপনার সাথীকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। এই आসমানে হয়ত হার্রন (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষে হইন। অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ आসমানের দিকে আরোহণ করা হইন। इযরতত জিবরীী আসমানের দরজা ফুলিতে বनिढে তাহারা বলিল আপনি কে? তিনি বनিলেন, आমি জিবরীনা তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহামাদ (সা) ঢহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছহ? তিনি বनिলেন, হু, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল আপনাকে আপনার সাথীক্কে স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হयরত মূসা
(আ)-এর সহিত আমার সাক্ষ্য ঘটিন। অতঃপর হযরত জিবরীন (আ) আমাকে লইয়়া সঞ্তম आসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বनিলেন, আমি জিবনীল, তাহারা জিজ্ঞাসা কর্রিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বনিলেন হা, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল, আপনাকে ও আপনার সাথীকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এই আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হयরত জিবরীী বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আাপনি আপনার পিত ইবরাহীম (অ) কে সালাম করিবেন না। आমি বলিলাম অবশ্যই। অতঃপর आমি তাঁহাকে সানাম করিলাম এবং তিনিও আমার সাनামের জবাব দান করিলেন। এবং ইহাও বনিলেলন, হে আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবী! তোমাকে আমি থোশ আমদেদ জানাইতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া সণ্তম আসমানে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি আমকে একটি নহরের নিকট নইয়া গেলেন যাহার উপর মুক্তা ইয়াকুত ও যবরজদ পাথরে সজ্জিত তাঁু রহিয়াছে এবং উহার উপর একটি সবুজ রংণগর অতি মনোরম পাখী রহিয়াছে। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে বলিলাম পাখিটি তো বড় মনোরম পাখী। তিনি বলিলেন এই পাখীর ভক্ষণকার্রী আরো উত্তম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন জানেন কি এইটি কোন নহর? आম্ম বলিলাম না, তিনি বলিলেন, এইটি হইল ‘নহর কাওসার’ যাহা আল্মাহ ত‘আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। সেখানে স্ণর্ণ ও র্রৌপ্যের পাত্র রহিয়াছে যাহা যবরজাদ ও ইয়াকৃত দ্রারা সজ্জিত। উহার পানি দুধ অপেক্ষে অধিক সাদা। অতঃপর आাি উহার একটি পাত্র নইয়া উক্ত নহর হইতে পানি ভরিয়া পান করিলাম। উহার পানি মধু অপেক্ষ। অধিক মিষ্ঠ এবং কন্তরী অপেক্পা অধিক সুগন্ধ । इযরত জিবরীল (আ) আমাকে একটি গাছের নিকট নইয়া গেলেন। নানা রংগের মেঘমালা আমাকে বেষ্টন করিন। তখন জিবরীী (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্যুখে সিজদায় অবনত হইনাম। তथन আল্লাহ ত'আলা আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যেই দিন আমি আসমান ও यমীন সৃট্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্েের সালাত ফর্যय কর্রিয়াছি। অতএব আপনিও আপনার ঊম্মত ভেন তাহা পানন করে। রাসূনুন্নাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর মেঘমানা পরিষার হইয়া গেল এবং হযরত জিবরীন আমার হাত ধরিলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম। কিস্তু তিনি আমাকে কিছूই বলিলেন না।

অতঃপর জামি হयরতত মূসা (আ) এর নিকট আসিলাম এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? आমি বলিলাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মতের উপর পপ্বাশ ওয়াক্তের সাनাত ফর্যय কর্রিয়াছেন। তিনি বनিলেন আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা কখনো সষ্ভব হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া এই হুক্মকে সহজ করিয়া দেওয়ার দরখাষ্ত করুন। অতঃপর তাড়াতাড়ি সেই গাছের নিকট পৌৗছলাম। णখন আবার আমাকে সে মেঘমালা আচ্মন্ন করিয়া ফেনিল। হयরুত জিবরীল (অা) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সশ্থুথে সিজদায় অবনত হইলাম। जার আল্ধাহর দরবারে আমি এই প্রার্থনা করিলাম হে আমার প্রভূ! আপনি আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফর্র্ করিয়াছেন কিন্নু আমার ও আমার ঊম্মতের পক্কে ইহা পানন করা সষ্বব ইইবে না। অতএব আপনি সহজ কর্রিয়া দিন। তিনি বলিলেন আচ্ম তবে দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস কর্য়য়া দিলাম। রাসূনুল্নাহ (সা) বনেন, অতঃপর মেঘমালা পরিষ্ষার ইইয়া গেন এবং জিবরীন (আ) আমার হাত ধরিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি হযরত ইবরাহীম (আা)-এর নিকট আসিনাম কিন্ুু তিনি আমাকে কিছুই বনিলেন না। অতঃপর আমি হযরত মূসা (অ)-এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম আমার প্রডু দশ ওয়াক্乛ের সানাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। তথन তিনি বनिटলেন, চন্লিশ ওয়াত্জের নামাय আপনি ও আপনার ঊম্মত পানন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিয়া আসুন। এইভবে রাসূনুন্নাহ (সা) একাধিকবার অল্gাহর দরবার্ গেলেন এবং সালাত হ্রাস করাইতে করাাইতে অবশেষে পাচ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিন। কিন্ু পাঁচ ওয়াক্ত সানাতের সওয়াব পপ্ৰাশ ওয়াক্তের সালাতের সমান হইবে। কিন্তু হযরত মূসা (অা) তাহার পরও আল্লাহর দরবারে গিয়া সানাত হ্রাস করিবার জন্য পরামর্শ দিলে রাসূনূন্নাহ (সা) বলিলেন। আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হयরত জিবরীীল (आ) নীচে নামিলেন। ঢখन রাসুনून्নাহ (সা) হযরত জিবরীী (আ) কে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, আমি সেই আসমানেই পদাপ্পণ করিয়াছি ব্যে আসমানের ফিরিশতাগণ আমাকে স্বাগত জানাইয়াছছন আমাকে সালাম কর্রিয়াছেন তাহারা আমার সহিত হাসিমুv্থ কথ্থ বनিয়াছেন, কিন্ুু একজন ফির্রিশ্তা যিনি আমাকে সাनाম দিয়াছেন ও স্বাগত জানাইয়াছেন বটে কিতু তাহাকে আমি হাসিতে দেখি নাই। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন ৭ই ফিরিশ্ত্ত হইলেন জাহান্নাম্মে দারোগা, यিনি তাহার সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত কখানো হাসেন নাই। यদি তিনি হাসিতেন তবে আজই তাহার হাসিবার একটি সময় ছিল।

রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যাবর্তনের জন্য সোয়াবীর উপর আরোহণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখিলাম যাহারা খাদ্্র্রব্য বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উহার মধ্যে একটি উট এমন ছিল যাহার উপর দুইটি বোঝা ছিল যাহার একটি সাদা ও একটি কাল ছিল। যখন রাসূলুল্নাহ (সা) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন উটটি চমকে উঠিল, ঘুরিয়া পড়িল এবং মুচড়ে গিয়ে পড়িয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) চলিতে চলিতে স্বীয় স্থানে পৌছিিয়া গেলেন। সকালে রাসূলুল্নাহ (সা) স্বীয় মি‘রাজের ঘটনা মানুষের নিকট আলোচনা করিলেন। কুরাইশরা যখন এই ঘটনা তনিতে পাইল তখন তাহারা সোজা হযরত তাবূ বকর (রা)-এর নিকট গমন করিল। তাহারাও হযরত আবূ বকর (র) কে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে আবূ বকর! তোমার সাথী কি বলে ওুনিয়াছ কি? তিনি তো বলেন, আজ এক রাত্রেই এক মাসের দূরত্ৰের পথ ভ্রমণ করিয়া একই রাত্রে আবার ফিরিয়াও আসিয়াছেন। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন তবে সত্যই বলিয়াছেন। আমরা তো ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অসস্ভব বিষয়ে তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। আমরা তাঁহাকে আসমানের সংবাদ প্রদানেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। অতঃপর মুশরিকরা রাসূলুল্মাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তোমার সত্যবাদীতার কোন আলামত বলতো দেথি। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, আমি কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অত্ক্রুম করিয়াছি তাহারা তখন অমুক অমুক স্থানে দিল। তাহাদের একটি উঠ আমাদিগকে দেথিয়া ভীত হইয়াছিল ও ঘুরিয়া পড়িয়াছিল এবং উহার পা খোড়া হইয়া গিয়াছিল উহার উপর দুইটি সাদা কাল বোঝা ছিল। উক্ত কাফ্েন্না যখন প্রত্যাবর্তন করিল তথন মুশরিকরা তাহাদিগকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও ঠিক তেমনি সংবাদ দিল যেমন রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদিগকে বলিয়াছি,লেন। মি‘রাজের এই সংবাদকে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বিশ্বাস করার কারণে হযরত আবূ বকর (রা) কে সিদ্দীক বলা হইয়া থাকে। মুশরিকরা রাসূলুল্নাহ (সা) কে এই প্রশ্নও করিয়াছিল বে, হযরত মূসা ও হযরত ঈস্সা (আ) এর সহিত কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তবে তাহাদের শারীরিক আকৃতির কিছু বর্ণনা দান কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মূসা (আ) তো গন্ধমী বর্ণের ছিলেন এবং দেখিতে তাহাকে আয়দে উম্মানের লোক বলিয়া মনে হয় এবং হযরত ঈসা (আ) মধ্যম গঠনের লোক এবং তাহার বর্ণ কিছু লালসাযুক্ত এবং তাহার চুন হইতে মনে হয় যেন পানির ফোঁটা ঝরিতেছে। এই রেওয়াতটির মধ্যে অনেক বিম্ময়কর বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

মালেক ইবনে সা‘সাজাহ (র) হইতে হযর্তত ানাস ইবনে মালেক (রা)-এর র্ওওয়ায়াত

ইমাম আহমদ.... कাতাদা সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, মালেক ইবনে সা'সাআহ তাহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলুল্মাহ (সা) সাহাবাহ়ে কিরামকে মি‘রাজের ঘটনা প্রসংগে বর্ণনা করেন, আমি একবার হাতীমে কইয়াছিলাম। রাবী কাতাদাহ অনেক সময় তাহার বর্ণনায় ইহাও বলেন, হাজরে আসওয়াদের নিকট ওইয়াছিনাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট आসিয়া তাহাদের তিন সাথীর মধ্যে মধ্যম সাথীকে বলিতে লাগিল।......াসূলूল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে এখান হইতে এখান পর্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিল। কাদাতাহ এর বন্ণনায় রহিয়াছে, "গলা ইইতে নাভী পর্যণ্ত ফারিয়া ফ্েনিি"। রাসূনুল্লাহ (সা) বনেন, অতঃপর আমার কাল্ব বাহির করা হইল অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূণ্ণ শ্ণ্ণের একটি তশতরী আনা হইন। অতঃপর আামর কলব c্বীত করা হইন এবং পুনরায় শরীরে দাথিন করা হইন। অতঃপর খচ্র जপেক্ষা ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় একটি সাদা সোয়ারী আমার নিকট আনা হইন। রাবী বলেন, তখন রাবী জার্রদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ হাম্য! ই ইহাই কি বোরাক? তিনি বলিলেন, হা ই ইহা এতই দ্রুতগামী বে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে তাহার পা গিয়া পড়ে। রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করা হইন এবং হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া চলিতে চলিতে আসমান পর্यন্ত প্ৗীছিয়া গেলেন, তিনি আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বনিলে, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? বনিলেন জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইন, আপানার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, जাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছহ? তিনি বলিলেন ছু।, তখন তাহাদিগকে স্বাদর সষ্ষাষণ করা হইল। রাসূনूন্মাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইন সেখানে হযরত আদম (অা)-এর সহিত আমাদের সাক্ষৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন আপনার আদী পিত হযরত আদম (অা) আপনি তাঁशাকে সালাম করুন। আমি णাহাকে সালাম কর্রিলাম, তিনিও আমার সাनামের জবাব দিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাপত জানাইতেছি। অতঃপর তিনি উর্ধ্রগমন করিতে করিতে দ্বিতীয় আসমানের নিকট পৌৗছিলেন এবং দরজজ গুলিবার জন্য অনুর্রো করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইন দরজা খুলিবার অনুরোধকারীকে তিনি বনিলেন জিবরীী। জিঞ্ঞাসা কন্রা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বनिলেন মুহাশ্মদ (সা), জিজ্ঞাসা করা হইন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে? তিনি বলিলেন ছাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাগত জানান হইল। রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, আমাদের দরজা খোলা হইলে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন হযরত জিবরীল বলিলেন; এই যে হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া তাহাদিগকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি সালাম করিলাম এবং তাহারাও সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা সৎ ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন অতঃপর তৃতীয় আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা ইইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বনিলেন হাঁ, তখন মারহাবা বनিয়া স্বাগত জানান হইল। এবং আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ घটিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই শে, ইউসুফ (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালেহ ভাই ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং নিকটে পৌছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে ? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে ? হযরত মুহান্মদ (সা) বলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হা, তখন তাহাকে স্বাগত জানাইয়া দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। জিবরীল (আ) বলেন, ইনি হইলেন হযরত ইদরীস (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম একং আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি নেক ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপানার সংগে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন তাহাকে স্বাগত জানান হইল, অতঃপর আমাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া ইইল। এখানে হযরত হার্রন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, হযরত হাক্ন (আ) আপপনি সালাম করুন। আমি ঢাঁহাকে সালাম

করিলে তিনি আমার সানামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি এই বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন, আমার নেক ভাই ও সালেহ নবীকে জানাই স্বাগত। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) ষষ্ঠ আসমানের দিকে অরোহণ করিলেন। দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলে জিজ্ঞাসা করা ছইন আগ্ুক কে ? তিনি বলিলেন, জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইন আপনার সংণগ কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহান্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াহ্র? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন খোশ আহমেদ জানান হইল। অতঃপ্র আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাহিত আমাদের সাক্ষাৎ घটিল। হযরত জিবরীন বলিলেন, ইনি হইলেন, হযরত মৃসা (আ) তাঁহাকে সাनাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং নেক ভাই ও সালেহ নবী বनিয়া আমাকে থোশ আমদ্দদ জানাইলেন। রাসূনুন্লাহ (সা) বলেন, আমি যখন ঢাহাকে অত্ক্র্ম করিয়া গিয়াছি তখন তিনি কাঁদিতে তুু করিলেন জিজ্ঞাসা করা হইন কি কারণে আপনি কাঁদিত্তেছে? তিনি বলিলেন আমার কাঁদিবার কারণ হইল, এক যুবককক আমার পরে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে অথচ, আমার উম্মত অপেক্ষা তাহার উম্মত অধিক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূল্ন্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীী সণ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উহার নিকট পৌছিহ়া দরজজ খুলিবার জন্য বনিলেন। জিজ্ঞাসা করা ইইন, আগন্তুক কে? বলিলেন আমি জিবরীন, জিজ্ঞাসা হইন আপনার সাথে কে? বলা হইল, হযরত মুহাম্ (সা) জিজ্ঞসা করা ইইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? বলিলেন হাঁ তখন মারহাবা বলিয়া খোশ আমদেদ জানান হইন। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপ্র আমাদের জন্য দরজ খুলিয়া দেওয়া হইন। এথানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষলৎ ইইন হযরুত জিববীী (जা) বলিলেন ইনি হযরত ইবরাহীম (আা) তঁহাকে সালাম করুন। आমি তাহাকে সালাম করিনাম এবং তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাপত জানাইতেছি। রাসৃন্লুল্লাহ (সা) বনেন, অতঃপর আমাকে সিদরাতুনমুন্তাহা পর্যন্ত নইয়া यাওয়া হইল। লেইখানে চারটি নহর দেখা গেন দূইটি যাহহর ও দুইটি বাতেন। आমি জিষ্ঞসা করিলাম ইহা কি? তিনি বলিলেন, বাতেনী দুইটি ইইন, বেহেশতের দুইটি নহর আর যাহেরী দুইটি হইন নীল ও ফুহাত। রাসূলূন্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার সম্মুথে বাইতুল মা'মূর পেশ করা হইল। কাতাদাহ বলেন, হাসান বসরী (র) আবূ হরায়রাহ (রা) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি নবী করীম (সা) হইতে

বর্ণনা করেন যে তিনি বাইতুল মা'মূর’দৌথিয়াছেন, প্রতিদিন সেখানে সত্তর হাজার ফিরিশিত্ত দাঢ্খে হয় কিন্ুু পুনরায় তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবার সুভ্যেপ পায় না। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আনাস কর্থ্র বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূনুন্নাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপ্র আমার নিকট মদের একটি পাত্র দুধ্রে একটি পাত্র এবং মধুর একটি পাত্র আনা হইন। রাসূনুল্নাহ বলেন, আমি দুধ্বে পাত্র বাছাই করিয়া লইলাম। হযরত জিবরীী (আ) বলিলেন, ইহাই ফিৎরাত যাহার উপর আপনি ও আপনার উম্থত প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি বলেন, তাহার পর আমার উপর পঞ্চাশ সানাত ফর্য করা হইন অতঃপর আমি নীচে নামিলাম এবং হযরুত মূসা. (আ)-এর নিকট আগমন করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাক্কে কি নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে। আমি বলিলাম পঞ্চাশ সানাত পড়িবার। তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনার পূর্বে আমি বনী ইসরাদলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপ্পনি আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন এবং আপबার উশ্মতের জন্য সহজ হকুমের প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আাল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন কর্রিলাম এবং তিনি দশ ওয়াক্乛ের সানাত క্রাস করিয়াছিলেন। অতঃপর आমি হयরত মূসা (আ)-এর নিকট গমন কর্রিলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, কি নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে? আমি বলিলাম চল্লিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বनিলেন চন্নিশ ওয়াক্তের সানাতও আপনার উম্মত আদায় করিতে সক্ষম হইবে ना। आমি বনী ইসরাঋনকে খুব পরীক্ষা নিরীক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি পুনরায় আল্নাহর দরবারে 刀িয়া সহজ হুক্র নইয়া আাসুন। পুনরায় আল্নাহর দরবারে গেনে তিনি আাবার দশ ওয়াক্ত হ্রাস কর্যিয়া দিলেন। আমি পুনরায় হযরত মূসা (অ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া आসিয়াছ্ন আামি বলিলাম ত্রিশ ওয়াক্তের সানাত। তিনি বনিলেন, আপনার উম্থত ত্রিশ
 निরীক্মা করিয়া দেথিয়াছি। অতএব, আপনি পুনর্যায় আপনার ঊম্মতের জন্য সহজ হকুম প্রার্থনা কর্রুন। রাসূনুন্নাহ (সা) বনেন, অতঃপর আমি পুনরায় আল্बাহর দরবার্র প্রত্যাবর্ত্ন করিলে তিনি আরো দশ ওয়াক্ত క্রাস কর্রিয়া দিলেন। অতপর আমি হযরত মूসা (जা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দ্রশ নইয়া आসিয়াছেন। আম বলিলাম বিশ ওয়াত্ত সালাত লইয়া আসিয়াছি। তখনো তিনি বनिলেন जাপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম ইইবে না। আমি বনী ইসরাঈনকে বহ পরীক্মা করিয়া দেথিয়াছি। অতএব আপাি সহজ হকুমের জন্য পুনরায় আল্পাহর

দরবারে প্রত্যাবর্তন কর্নু। আল্লাহর দরবার্রেপুনরায় প্রত্যাবর্তন কর্রিলে তিনি আরো দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মৃসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া आসিনে তিনি জিজ্ঞেসা কর্রিলেন, আপনি কি নইয়া আসিয়াছেন? বनিনাম প্রতি দিনে দশ সালাত তখন্ো তিনি বলিলেন প্রতি দিন দশ সালাত জাপনার উম্মত পানন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঋনকে খুব পরীক্ম কর্রিয়া দেখিয়াছি। আপনি আবার্রে আল্লাহহ .দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। आমি এবার আল্ধাহর দরবার্র গিয়া মাত্র পাঁচ সালাত নইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং হयরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া বলিলে তিনি আবারো বলিলেন, আপনার উন্নত ইशাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হকুম লাভ করিবার চেষ্যা করুন। আমি বনী ইসরাউনকে থুব পরীক্শা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, আমি আমার রবের নিকট বহু প্রার্থনা করিয়াছি। এখন তো আমার নজ্জ অনুত্ হইতেছে। আল্লাহর পক্ক ইইতে সর্বশেষ নির্দেশে আমি সন্ত্ৰ̇ 3 উহার অনুগত। অতঃপর এ একজন ঘোষক ঘোষণা করিল আমার ফর্যय আমি চালু করিয়াছি এবং বান্দাদের প্রতি সহজ করিয়া দিয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফ্ কাতাদাহ (র) ইইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

## হযরত আবূ যর (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর.... হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত বে হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি যখন পবিত্র মক্কায় ছিলাম তথন আমার ঘরের ছাদ ফাঁড়িয়া হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ ইইলেন, এবং আমার বুক চিরিলেন অতঃপর আমার কলব যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনিলেন। উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিলেন অতঃপর উহা সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে নইয়া.প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। যখন আমরা প্রথম আসমানের নিকট পৌছিলাম তখন হযরত জিবরীল আসমানের প্রহরীকে উহার দরজা খুলিতে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কেউ আছে কি? তিনি বলিলেন হাঁ, মুহাম্মদ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। যখন আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল তখন আমরা প্রথম আসমানের ওপর আরোহণ করিলাম এবং তথায় এক ব্যক্তিকে বসা দেখিতে পাইলাম যাহার ডান দিকে বাম দিকে মানুষ্য রূপের দল রহিয়াছে। তখন তিনি ডান দিকে

দৃষ্টিপাত করেন, হাসিতে থাকেন। তিনি আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত আদম (আ) তাহার্ ডান দিকে ও বাম দিকে যে দল দেখ্তে পাইলেন উহা হইল তাহার সন্তান্রে র্হসমূহ। তাহাদের মধ্যে যাাহারা তাহার ডান দিকে অবস্থিত তাহারা বেহেশতবাসী আর যাহারা তাহার বামে রহিয়াছে তাহারা দোযখবাসী। হযরত আদম (আ) যখন তাহার ড়ান দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন খুশীতে হাসিতে থাকেন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি দুঃてে কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। আসমানের নিকট আসিয়া আসমানের প্রহরীকে দরজা খুলিতে বলিলে প্রথম আসমানের প্রহরী যেমন প্রশ্নোত্তর করিবার পর খুলিয়াছিলেন তিনিও খুলিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভ্ন্ন আসমানে তিনি হযরত আদম, ইদরীস, মৃসা, ঈসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এંর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে বলেন নাই। তবে ইহা উল্লেখ করেছেন যে হযরত আদম (আ) প্রথম আসমানে ছিলেন, হযরত ইবরাহীম ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাপত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ইদরীস (আ)। অতঃপর হযরত জিবরীল হযরত মূসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন, সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ)। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট অতিক্রম করিলে তিনিও বলিলেন সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ঈসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিকট দিয়ে অত্ক্র্ম করিলে তিনি বলিলেন
 জানাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম। ইমাম যুহরী বলেন, ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আল আনসারী উভয়ই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইন্ল এবং অবশেষে একটি সমতল স্থানে

উপস্থিত হইয়া সেখানে কনম্মে শ্দ লনিতে পাইলাম। ইবনে হাयম ও আনাস ইবনে মালেক বনেন, রাসূন্ন্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, ততঃপর আল্লাহ ত'আলা আমার উশ্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফর্য় করিলেন। আল্লাহর উক্ত নির্দেশ নইয়া আমি হযরতত মূসা (অ) এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তাআলা কি ফর্রয করিয়াছেন? আমি বনিনাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সানাত। তিনি বলিলেন, आপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। আপনার উম্মত ইহা পানন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আাল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধ্ক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম আল্লাহ ত‘অালা অর্ধ্বক সালাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রডুর নিকট গমন কর্ণু। আপনার উশ্ষত ইহা পালন করিতে সক্ম হইবে না। অতঃপর অামি পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি উহার অর্ধ্ধেক হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি হযরত মূসা (অা)-এর নিকট. পুনরায় উপস্থিত হইলে তিনি এবারও বनিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রডুর দরবারে গিয়া সানাত হ্রাস কর্নন। আপনার উম্মাত ইহাও পানন করিতে সক্ষম হইবেন না। অতঃপর আমি আবারো আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া হ্রাস করিবার দরখাঁ্ত করিলাম। তথন তিনি বলিলেন আচ্ঘ, পাঁচ ওয়াক্কের সাनাত ফর্যय থাকিন তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর পুনরায় আামি হযরতত মৃসা (জা)-এর নিকট ঊপস্থিত হইলাম তখ্থো তিনি আল্লাহর দরবারে সানাত হ্রাস কর্রিবার জন্য দরখাশ্ত করিবার পরামর্শ দিলেন। কিত্ু বলিলাম, আমার প্রভুর নিকট পুন木ায় যাইতে আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপার হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া সিদরাতুল মুন্তাহা উপস্থিত ইইলেন যাহা নানা প্রকার রঃণে বেষ্টন করিয়া রাথিয়াছে। কিন্ুু বষ্হুতঃ উহা বে কি তাহা আমার জানা নাই। অতঃপ্র আমাকে বেহেশতে দাখিল করা ছইন সেখানে আমি মুক্তার রশি দেথিতে পাইনাম এবং ইহাও দেখিলাম यে উহার মাটি ইইল কন্ত্তী সমতুল্য বস্থু। উপরোত্ত হাদীসটি বুখানী শরীফফর সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এবং একই সূত্রে হযরতত আনাস হইতে বুখারী বনী ইসরাউল-এর আলোচনায়, হজ্জ অধ্যার্যে, এবং অাম্বিয়াবে কিরাম সশ্পর্কিত রেওয়াত্য়তসমূহে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হারমালাহ ও ইবনে ওহব এর সূত্রে হ্যরত আনাস (রা) ইইঢে যুসলিম শরীফে ঈমান অধ্যায়ে অনুর্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফ্ফান.... আদ্দুল্নাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবৃ যর (রা) কে বলিলাম, যদি জামি রাসূনুল্बাহ (সা) দেথিতে

পাইতাম তবে অবশাই তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম, তিনি বলিলেন কি প্রশ্ন করিত্নে, आমি বলিলাম জামি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তখন হযরত আবূ यর বলিলেন, এই প্রশ্নটিই আমি ঢাহাহকে করিয়াছি। তিনি বনিনেন, আমি তাঁহার নূর দেখিয়াছি। তাঁহার আসল সত্তাকে কি করিয়া দেথিব? ইমাম জহমদের রেওয়ায়েতে অনুক্রপ বর্ণিত ইইয়াছে। ইঁমাম মুসনিম णাঁার সহীহ গ্গে্থে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ.... হযরুত আবূ যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্মাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আল্নাহকে দেথিয়াছেন? তিনি বলিলেন তিনি তো নূর, ঢাহাকে আমি কি কর্রিয়া দেথিব? মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার আদ্মুল্নাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ यরকে (রা) বলিলাম, यদি আমি রাসূল্ন্নাহ (সা) কে দেখিতাম, তবে অবশ্যই তাহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম। তিনি বলিলেন, কোন জিনিস সপ্পর্কে জিজ্ঞাসা কর্রিতে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? হयরত আবূ যর বनিলেন, आমি এই প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন আমি নূর দেথিয়াছি।

## হयরতত উবাই ইবনে কা‘ব (রাা) হইতে হযরত আানাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ বলেন, মুহাষ্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুছাইয়ারী....হयরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা‘ব (রা) বলিতেন, রাসূলুল্মাহ (সা) ইররাদ কর্রিয়াছ্ন, আমার घরের ছাদ ছ্দি.করা হইন। তখন আমি মক্কায় ছিনাম। অতঃপর হযরতত জিবরীন (অা) অবতীী হইলেন এবং বুক চিরিয়া ট্েনিলেন এবং যমयমের পানি দ্বারা ধ্বীত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশততী আনা হইল এবং উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিয়ে পুনরায় বুক সেনাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং তাহাকে নইয়া আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। যথন তিনি প্রথম আসমান আগম়ন করিলেন, তথন এক ব্যক্তি বসা ছিল যাহার ডানে মানুয্যর্পে একটি দল ছিন এবং বামেও একটি বড় দল ছিল। যখন তিনি তাঁহার ডান দিকে তাকাইলেন তখন মৃদু शাসিত্তেন জর বাম দিকে তাকাইয়া কাদিয়া পড়িতেন। তিনি রাসূনুল্মাহ (সা) কে দেথিয়া সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বলিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, आমি হযর্রত জিবরীী (आ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ) আার তাহার ডানে ও বামে বে দন দেখিতে পাইলেন जহারা হইল তাহার সন্তানগণের <্রহ ও আা্্া। যাহারা তাহার ডান দিকে অবস্থানরত

রহিহ়াছে তাহারা বেহেশত্বাসী আর যাহারা তাহার বাম দিকে রহিয়াছে তাহারা দোযখবাসী। অতএব তিনি যখন ডান দিকে দৃষ্টিপাত করেন হাসিয়া পড়েন जার যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন দুঃধখ কাঁদিয়া পড়়ে। রাসূনুন্নাহ（সা）বলেন，जতঃপর্র হযরত জিবরীল আমাকে．নইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আর্রোহণ করিলেন। আসমানের খাবেনকে তিনি দরজা খুলিবার জন্য বলিলে তিনি খুলিয়া দিলেন।

হযরত আনাস（রা）বলেন，অতঃপর হযরতত উবাই ইবনে কা’ব বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলूল্নাহ（সা）বিভিন্ন আসমানে হযরত আদম，ইদরীস，মূসা，ইবরাহীম ও হযরত ঈभা（আ）－এর সহিত সাক্ষৎৎ লাভ করিলেন। হযরত আদম（অা）－এর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিন প্রথম আসমানে এবং হযরত ইবরাহীম（অা）－এর সহিত ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আলাস（রা）বলেন，হযরত জ্বিবীল ও রাসূনুলাহ（সা）যখন হযরত ইদরীস （আ）－এর নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করেন তখন তিনি রাসূন্ন্নাহ（সা）কে সম্বোধন করিয়া বनिলেন，সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইত্তি？রাসৃলুল্নাহ（সা） বলিলেন，হে জিবরীী ইনি কে？তিনি বলিলেন，হযরত ইদরীস（আ）রাসূলুল্নাহ（সা） বলেন，অতঃপর আমি হ্যরত মূসা（আ）－এর নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিলাম। তিনিও সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বনিয়া ঢাঁাকেক স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম，そनि কে？তিনি বলিলেন，তিনি হযরত মূসা（আা）। অতঃপর আমি হযরত ঈみা（আ）－এর নিকট দিয়া অতিক্র্ম করিলাম তখন তিনি সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া সম্বোধ্ন কর্রিয়া স্বগত জানাইলেন। আমি জিঞ্ঞাসা করিলাম ইনি কে？তিনি বनिলেন，হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম। র্রাসূলুল্gাহ（সা）বলেন，অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম（অা）－এর নিকট দিয়া অত্র্র্ম করিলে তিনি সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বनিয়া সম্বোধন কর্রিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম，ইনি কে？তিনি বनिলেন，হयরত ইবরাহীম（আ）। ইবনে শিহাব বলেন，ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্dাহ আনসারী বলিতেন，রাসূনুল্লাহ （সা）ইরশাদ করিয়াছেন，অতঃপর আমাকে আরো উপরে লইয়া যাওয়া ইইল এবং একটি সমতन ভূমীর উপ্র আমরা দভায়মান হইয়া কলমের শদ্দ ऊনিতে পাইনাম। ইবনে হাযম ও হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন，রাসূনুল্লাহ（সা）ইরশাদ করিয়াছেন，আাল্লাহ ত＇আালা আমার উম্মতের উপর পঞ্ণাশ সালাত ফরুয করিয়াছেন অতঃপর উহা লইয়া আমি হযরত মূসা（আা）－এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন，आপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফর্যय করিয়াছেন？আমি বলিলাম， পঞ্ণাশ সালাত। অতঃপ্র তিনি বলিলেন আপনার উম্থত ইহা পালন করিতে সক্ষম

হইবে •না। অতএব আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া সালাত হ্রাস করুন। অতঃপ্র आমি আমার প্রতিপানকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সানাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হयরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আল্মাহর দরবারে গিয়া সানাত হ্রাস করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বनिলেন, আপনার উম্মত ইহ পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পনরায় আল্লাহর দরবারে গেলে তিনি বলিলেন, সালাত পাচ ওয়াক্ত-ই ফর্য থাকিন তবে উহা পঞ্জাশের সমান হইবে। আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না। রাসূলুল্জাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় জাসিয়া জানাই বে তিনি আবারও বলিলেন, আপনি আপনার প্রডুর নিকট প্রত্যাবর্তন কর্নন। তখন আমি বनिनाম, আমার এখন লজ্জা অনুভব ছইতেছে। রাসূনুল্মাহ (সা) ইরশশাদ করেন অতঃপর সিদরাতুন মুত্তাহায় লইয়া যাওয়া হইলে, যাহাকে বিভিন্ন রংগের বস্থু বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বস্তুতঃ সেই সব কি? তাহা আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর आমি বেহেশতে দাখিল হইলাম। সেইখানে আছে মুক্তার ঢাঁুু ও উহার মাটি মিসক সমতুল্য। আদ্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তাহার পিতার মুসনাদ গ্্চ্ছ অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তাহ এর কোন গ্রন্থে ইহার উন্ধেখ নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফফে ইউনুস যूহরী ও আনাস (রা) এর সূడ্র হযরত আবূ यর (রা) থেকে অনুর্প হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

## বুরায়দাহ ইবনে খছীী জাসলামী-এর রেওয়ায়েত

হাফিয আবূ বকর আল বায়যার বলেন, আকুর রহমান ইবন্ন মুতাওয়াক্কিন ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাইীম (রা).... যুবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ়ন আমার মি’রাজের রাতে.....হयরুত জিবরীল (আ) বায়তুল মুকাদালের পাথর এর নিকট আসিলেন...... অতঃপর তিনি তাহার আসুল দ্মারা উহাকে ज্দি করিয়া দিনেন। এবং উহার সহিত বোরাক বাঁধিয়া দিলেন। বায়যার বলেন, যুবাইর ইবনে জুনাদাহ হইতে আব̨ নুমায়লাহ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অবশ্য বুরায়দা ব্যতিত অর কেহ বর্ণনা কর্রিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইমাম তিরমিযী তাহার জামে তিরমিযীর তাফ্সীর অধ্যার্যে ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া:ছন। তবে তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

## জাবের ইবনে আদুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ বনেন, ইয়াকৃব.... জাবের ইবনে আদুল্নাহ হইতে বর্ণিত বে তিনি রাসূনুন্নাহ (সা)-কে বনিতে খনিয়াছেন মি’রাজ্জর ঘটনার পর কুরাইশরা যখন আমাকে?

মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিল তখন হাজরে আসওয়াদের উপর জামি দডায়মান হইলাম এবং অাল্লাহ ত'আলা বায়তুন মুকাদাসকে আমার সম্মুথে থ্রকাশ করিয়া দিলেন। এবং উহার প্রতি দেথিয়া দেখিয়াই তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইমাম যুহরী হইতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। বায়হাকী বলেন, আাহমদ ইবনে হাসান আন কাবী.... সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসূনুন্ধাহ (সা) কে যখন বায়ুু মুকাদালে নইয়া যাওয়া হইয়াছিন তथन তিনি সেখানে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও হযরত ঈসা (অা)-এর সহিত সাক্ষল করিলেন। ঢাহার নিকট মদ ও দুধের দুইটি পেয়ালা আনা হইলে তিনি উভয় পেয়ালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুধ্ধের পেয়ালা উלাইয়া লইলেন। তখন জিববীী (অা) বলিলেন, আপনি ঠিক করিয়াছেন। ফি৫রাত অনুসার্রই কাজ করিয়াছেন। यদি আপনি মদ প্রহণ করিত্নে তবে আপনার উম্থত বিভ্রান্ত ইইয়া পড়িত। অতঃপর রাসূলুল্ধাহ (সা) মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং তাহার রাত্রীকানীন ভ্রমণের সংবাদ দান করিলে এতে অনেক এমন লোকও ফিৎনায় পতিত হয় যাহারা ঢাহার সহিত নামায পড়িয়াছিন। ইবনে
 কিছু লোক হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট নিয়া বলিল, তোমার সাথী কি বলে ঔनিয়াছ কি? তিনি নাকি একלু রাত্রে বায়তুন মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া आসিয়াছেন। তখন হयরত आবূ বকর (রা) বলিলেন, সত্যই कি তিনি এই কथা বলিয়াছেন। তাহারা বলিন, হঁ, তিনি বनিলেন, यদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাকে এই ব্যাপারেও সত্য মনে করেল যে একই রাত্রে তিনি সিরীীয়া পর্যন্ত গিয়া পুনরায় মকায় ফিরিয়া আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হা আমি তো তাহাকে আরো অধিক অসষ্ব ব্যাপার্র সত্যবাদী মনে করি। আবূ সাनমা বনেন, এই কারণণই আবূ বকর (রা) কে সিদ্দীক বনা হইয়া থাকে। আবূ সানামাহ বলেন, আমি জাবের ইবনে আদ্দুল্নাহ (রা) কে বর্ণনা করিতে ধনিয়াছি তিনি রাসূনুল্লাহ (সা) কে ইরশাদ করিতে ঔনিয়াছেন, ‘মির্রাজের ঘটনার পর যথন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যাবাদী বনিয়া অভিযোগ করিতে नाগিল, তখন আমি হাজরে আসওয়াদ এর উপর দভায়মান হইলাম এবং আল্ধাহ তাজালা অামার সম্মুখে বাইতুল মুকাদাসকে উজ্জাসিত করিয়া দিলেন অতঃপর উহার দিকে দেথিয়া দেথিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছ্নিনাম।

## হयরুত হ্যাইফাহ ইবনে ইয়ামান-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ (র) বনেন, আবূ নুयর....যির ইবনে হবাইশ ইইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, একবার জামি হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর নিকট আসিলাম তখন তিনি

হযরত মুহম্মদ (সা) এর মি’রাজ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিহেন। রাসূন্ন্নাহ (সা) বলেন, আমরা চলিতে লাগিলাম এমন কি বাইতুল মুকাদাস পৌছিলাম কিস্ুু কেইই ভিতরে প্রবেশ করিন না তিনি বলেন, জামি বলিলাম বরং র্রাসৃনুল্ধাহ (সা) ভিতরে প্রবেশ করিয়াছ্ন এবং উহার মধ্যে সানাতও পড়িয়াছেন। যির ইবনে হুবাইশ বলেন, তখन হ্যাইফা আমাকে বলিলেন, হে টাকপড়া ঢোমার নাম কী? তোমার ঢোরা আামর পরিচিত বনিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু তোমার নাম আমার মনে নাই। আমি বলিলাম আমার নাম যির ইবনে হুবাইশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢুমি কি করিয়া জানিতে পারিলেলে বে রাসূলুল্াা (সা) বাইতুল মুকাদালের মসজ্রিদে সালাত পড়িয়াছেন। आমি বলিলাম আমি কুর্রান দ্রারাই ইश বুঝিতে পারি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআানের ক্থা বলে সে মুক্তি পাইবে। সেই আয়াতটি কি উহা পড্রন, তখন আমি

 রাসূলूল্নাহ (সা) সেখানে সালাত পড়িয়াছেন? আমি বনিলাম না। তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, রাসূনুন্নাহ সেই রাত্রে তথায় সালাত পড়েন নাই। यদি তিনি সেইরাত্রে তथায় সালাত পড়িতেন তবে তোমদদর প্রতি সেখানে সালাত পড়া ওয়াজিব ইইয়া যাইত। বেমন বাইতুল্মাহ শর্রীফে তোমাদের প্রতি সানাত পড়া ওয়াজিব আাল্লাহর কসম ঢাহারা উভয়েই বোরাকের উপর আরোহণ কর্রিয়া চনিতে থাকেন এমনকি তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহারা বেহেশত ও দোযখ দেথিলেন এবং পরকালে যাহা কিছ্নর ওয়াদা করা হইয়াছে সব কিছু দেথিতে পাইলেন অতঃপ্র তাহারা পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরির্যা আসিলেন।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসৃন্নুল্নাহ (সা) এমনভাবে পড়িলেন যে জামি তাহার দাঁত দেথিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন লোকেরা এই কথ্া বনিয়া যাক বে বোরাকটি यাহাতে ভগিয়া যাইতে না পারে সেইজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাथা হইয়াছিন। অথচ আল্লাহ ঢ'অানা বোরাকটিকে তাহার জন্য বাধ্য কর্রিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে
 সে এক সাথে ততদূর পৌছিয়া যায়। আাবূ দাউদ তয়ালেসী হান্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী তাফসীর অধ্যাক্যে আসেম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসট্টেকে হাসান বনিয়া উল্নেখ করিয়াছেন। বাইহুন মুকাদ্দালে সানাত পড়া ও হানকার সহিত বোরাক নাঁধাকে হযরত হুযায়ফা (রা) অস্বীকার করিয়াছেন। কিত্হू অন্যান্য রাবীগণ ঢাহা রাসূন্ল্লাহ

ইব্ন কাঘীর—૨৮ (৬ষ্ঠ)
(সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাসালূল্লাহ (সা) হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহা হযরত হ্যাইखা (রা) এর কথা হইতে অধিক গ্রহণবোগ্য।

## जাবূ সায়ীদ সা’দ ইবনে মালেক ইবন্ন সিনান খুদরী (রা)-এর রেওয়ায়েত

দানা|্যেন্নন্নুওয়াত গ্রর্থে হাফ্যে আবূ বকর বায়হাকী বর্ণনা করেন, আবৃ আদুল্নাহ মুহাষ্গদ ইবনে আাদ্দুল্নাহ.... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্ধাহ (সা)-কে সাহাবায়ে কি়াম (রা) বनिলেন, ইয়া রাসূনুন্ধাহ! আপনি আমাদিগকে আপনার মি‘রাজ সম্পর্কে বনুন। তিনি
 আয়াত পাঠ কর্রিয়া রাসূনুল্লাহ (সা) বলিলেন, একব্বার আমি রাত্রে মসজিদুন হারামে घুমন্ত ছিলাম এমন অবস্शায় এক আগন্তুক আগমন করিয়া আমাকে জাগ্রত করিল। आমি তখन কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমি ভেন কি এক খেয়ালেই মগ্ন ছিলাম। অতঃপর আমি আগগ্তুককে দেথিতে পাইয়া তাহার পচাতে ছুটিলাম এবং মসজিদ ইইতে বাহির হইয়া পড়িনাম। অতঃপর আমার নিকট খচ্র ইইতে কিছু ছোট তাহারই মত দীর্ঘ কান বিশিষ্ঠ একটি সোয়ারী দেখিতে পাইলাম যাহাকে বোরাক বলা হয়। আমার পূর্বে আব্ব্য়া়্রে কিরাম উহার উপর আরোহণ করিতেন্ন। চলিতে সময় তাহার পাও দৃষ্টির লেষ সীমায় গিয়া পড়িত। আমিও উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। ষখন आমি উহার উপর ভ্রমণ করিতেছ্নিাম তখন জনৈক আহ্নানকারী আমার ডান দিক হইতে ডাক্যিয়া বলিল, হে মুহম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্দদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন্, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন্, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্ুু আমি তাহার উত্তরও করিলাম না আর সেখানে দাঁড়াইলামও না। আমরা প্থ চলিতে চলিতে হঠাৎ আবার বাম দিক হইতেও অনুর্রপ ৩ বার ডাকিতেছে কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়াই নাই এবং কোন উত্তর দেই নাই। চলিতে চলিতে আবার একজন শ্র্রীলোকেরে সহিত সাক্ষ্ৎ ইইন, যাহার সপ্ব্রকার সাজ্রেজ্জিত ছিল এবং তাহার হাত খ্থোলা ছিন। লে আমাকে বলিল। হে মুহাশ্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান কর্রন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিনুু আমি তাহার প্রতিও তাকাই়লাম না আর বিলধ্ও করিনাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা বাইহুল มুকাদ্দাস পৌীছিয়া গেলাম। অতঃপ্র আমি আমার সোয়ারীকে সেই হনকার সহিত বাঁধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত অম্বিয়ায়ে কিরাম তাহাদের সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিতেন অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট দুইটি পেয়ালা আনিলেন একটিতে ছিন

মদ এবং जপরট্টেতে দুধ ছিল। আমি দুধ্রে পেয়ালা পান করিলাম এবং মদ পান করিতে অস্বীকার করিনাম। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাত অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। यদি আপনি মদ পান করিতেন তবে অবশ্যু आপনার উম্মত ভ্রান্ত হইয়া যাইত। তখন আমি আনন্দে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার চেহারায় চিত্তার চিহু দেখিতেছি, ইহার কারণ কি! তখন আমি বনিনাম, যখন আমি চনিতে ছ্নিনাম তখন আমার ডান দিক হইতে একজন লোক ডাকিয়া বলিল, হে মুহাশ্মদ! আমাকে কিদু অবকাশ দান কর্নুন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিত্ুু আামি তথায় দাড়াই নাই আর তাহাকে কিছু বলার অবকাশও দান করি নাই। তখন তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইয়াহূদী ছিল, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দান করিতেন তবে আপনার উম্মত ইয়াহূদী হইয়া যাইত। রাসূনून्नाइ (সা) বলেন, অনুর্রপভাবে যথন আমি চলিতেছিনাম তখন আমার বাম দিক হইতেও এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া কিছু বলিতে চাইলে তাহার ডাকেও আiামি সাড়া দেই নাই। হযরত জিবরীল তখন বলিলেন, এই ব্যক্তি নাসারা ছিন। যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত নাসারা হইয়া যাইত। রাসূলূন্নাহ (সা) বলিলেন, আমি যখন চলিততছিনাম তথন একজন অতি সুদ্দরী সুসজ্জিত রমনী যাহার হাত খোলা ছিন আমাকে ডাকিয়া বনিল, হে মুহম্মদ! আমাকে কিছू অবকাশ দান কর্ন্ন; আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তখনো আমি তাহার ডাকে দাঁড়াই নাই। আর ডাকের উত্তরও দান করি নাই। হযরত জিবরীী (অা) বলিলেন। এই স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। মনে রাধিবেন, यদি আপনি তহার ডাকে সাড়া দিতেন কিংবা তथায় দাঁড়াইঢেন তবে আপনার ঊশ্মত পরকালের উপর ইহকালকে প্রাধান্য দান করিত। রাসূনूল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীী (অা) বাইহুল মুকাদালে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রত্যেকেই দুই রাকাত সানাত পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট মি’রাজ (সিंड़ী) আना হইল যাহার সাহাব্যে সকল বনী आদলের জহহসমূহ উপরে আরোহণ করে সিড়ি এতই চমৎকার বে দুনিয়ার কেহ কোন দিন এত চমৎকার বস্ুু দেখে নাই। মৃত ব্যক্তি যখন আসমানের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখিতে থাকে তখন সে বিম্ম্য়ের সাথে এ সমত্তকেই দেথিত থাকে। র্রাসূনুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল উপরে চড়িতে থাকিনাম এবং ইসমায়ীল নামক একজন ফিরিষ্ণৃতার সহিত সাক্ষৎ ঘটিি তিনি ইইনেন প্রথম আসমানের দায়িত্নশীল ও ইহার কর্ত্তে্রের অধিকারী। যাহার অধীনে সত্তর হাজ্রার ফিরিশৃশ্ত রহিয়াছে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধিনে এক লক্


আপনার প্রতিপানকের সেনা সং্খ্যা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর জিবরীল (আ) আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইন, ইনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীী জিঅ্ঞাসা করা হইন, जাপনার সাথে কে? তিনি বনেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইন, তাহাকে কি আল্নাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে তিনি বলিলেন, হৃঁ, সেখানে আমরা হयরত আদম (অা)-কে তাহার সেই আকৃতিতে দেখিতে পাইলাম ব্যই আকৃতিতে তাহাকে প্রথম দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াহে। তাঁহার সম্মুখে তাহার আওনাদদর রুহ পেশে করা হয়। মু‘মিন ও নেক মানুষের <্রহহ দেথিয়া তিনি বলেন পবিত্র র্রহও পবিত্র আা্ম।। উহাকে ইল্লিয়ীয়ে লইয়া যাও। অতঃপর যখন তাহার নিকট পাপী তাপীদদর ক্রহঞ পেশ করা হয় তিনি বনেন, খবীস ও পংকিল র্রহ ও অপবিত্র আা্মা উহাকে তোমরা সিজ্জীন নামক স্থানে রাখিয়া আস। কিছুদূর চনিতেই দেখা গেন, ব্ ে দ্ত্রখান বিছান রহিয়াছে এবং উহাত্ উত্তম গোর্ত রাখা রহিয়াছে কিন্ু কেইই উহার নিকটবর্তী ইইতেছে না। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল অপর একটি দস্তার খান বিছান রহিয়াছে যাহাতে অত্ত্ত দুর্গ্নময় গোাত রাখা আছছ। কিছু লোক আঢে যাহারা ঐ ভাল গোচ্চের ঢো কাছেই যায় না। কিন্ুু সেই দুর্গন্ধময় গোা্ত খাইত্ছে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ সকল লোক কাহারা। হযরতত জিবরীী (রা) বनिলেন, তাহারা ইইল আপনার উম্মতের সেই সকন লোক যাহারা হারাম ভফ্巾ণ করে এবং হালাল ইইতে বিরত থাকে। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি এমন কিছ্ম লোকের নিকট দিয়া অতিক্র্ম করিনাম যাহাদের ঠোট উটের ঠোটের ন্যায় ফিরিশ্তাগণ তাহাদ্র মুখ খুলিয়া উক্ত গোষ্ত তাহাদের মুখের মধ্যে পুরিতেছে এবং তাহাদের নিচের দিক হইতে উহা বাহির হইতেছে। এবং আমি তাহাদিগকে আল্ধাহর দরবারে অত্ত্ত কাকুতি মিনতি করিয়া আহাজারী করিতে שনিলাম। অতঃপর आমি জিজ্ঞাসা করুরিলাম তাহারা কাহারা? হयরত জিবরীী (আ) বলিলেন ঢাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহাদের স্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে
 এতীমদের মান যুনুম পৃর্বক তদ্ষণ কর্রে তাহারা মূলত তাহদের পেটে আఆে পরিপূণ করে এবং তাহারা উত্ত্ট দোयবে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্बাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো কিছু দূর চলিলে দেখিতে পাইনাম বে, কিছু শ্ত্রী লোক তাহাদ্রে বুকের পিস্তান লটকিয়া আছে এবং তাহার অত্যন্ত বিনাপ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কাহারা? হযরত জিবরীন (আ) বনিলেন তাহারা হইন, আপনার উম্ষতের সেই সকল শ্তী লোক যাহারা ব্যভিচার করিত। রাসূনুন্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো

কিছুদূর চলিলে এমন কিছু লোকের সহিত সাক্ষৎ হইল যাহাদের পেটসমূহ ঘরসমূহ তুল্য। তাহারা যখনই তাহাদের কেহ উঠিতে চায় পড়িয়া যায় আর তাহারা বার বার এই কথাই বলে হে আল্নাহ! আপনি কিয়ামত কায়েম করিবেন না। তাহাদিগকে ফির‘আউলনের পশ্সমমহ দ্বারা পদদলিত করা হইতেছে এবং আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অত্তন্ত কাকুতি মিনতি করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই সকল লোক কাহারা? হযরত জিবরীল, বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা

 ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া পাগল করিয়া দিয়াছে। রাা্রূন্ন্নাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আরো কিছূদূর চলিবার পর এমন কিছু লোকের সহিত আমাদের সাক্ষৎ হইন यাহাদের গায়ের গোা্ত কাটিয়া কাটিয়া ফিরিশ্ত্তাগণ তাহাদিগকেই খাইতে দিতেছেন। তাহাদিগকে বনা হইতেছে তোমরা খাও বেমন দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোস্ত ভঙ্ষণ করিতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল (অা) এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা মানুষ্বের দোষ অন্নেষণ করিত এবং তাহাদের অনুপস্হিতিতে তাহাদের দোষ বর্ণনা করিয়া বেড়াইত। রাসূনুল্াাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ কंরিতে লাগিলাম এবং সেখানে এমন একজন লোকের সহিত আমার সাক্চৎ হইল যিনি আল্লাহর সমষ্ত মখলূক হইতে অধিক সুদ্দর। আাল্লাহ ত'অানা তাহাকে অन্যান্য সকলের উপর সৌৗ্দর্যের দিক থেকে এত অধিক মর্যাদা দান কর্রিয়াছেন যেমন চৌদ্দ তারিখের চাদদকে অন্যান্য সকল নক্রপ্রপ্জের উপর মর্মাদা দান করা হইয়াহে। আমি জিজ্ঞো করিলাম, ইনি কে? তিনি বनिলেন, তিনি হইলেন, आপনার ভাই হयরত ইউসুফ (আ) ঢাঁহার সহিত তাঁহার কওমের আরো কিছু লোক ছিন। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনি আমাকে সালাম্রে জবাব দিলেন। जতঃপর আমরা ত্ততীয় আসমান্নে দিকে আরোহণ করিলাম, নিকট গিয়া হযরত জিবরীী আসমানের দরজা ฆুলিতে বলিলেন, অঢঃপর হযরত ইয়াহৃইয়া ও ঈসা (অা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিন তাহাদের সহিত তাহাদের কওমের আর্রে কিছू লোকও ছিন। আমি তাহাদিগকে সানাম করিলাম তাহারাও আমাকে সানামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত ইদরীী (অা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ইইন। আन्वाश তাহাকে উচ্চস্থানে মর্যাদা দান করিয়াহেন। আমি তাহাকে সানাম কর্রিলাম

তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমরা পঞ্চম আসমানে আর্রোহণ করিলাম সেयানে হযরত হার্রা (অা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইন। তাঁহার দাড়ীর অর্ধ্ধে সাদা ও অর্ধেক কানো ছিন তাহার দাড়ী এত লম্যা বে তাহা বেন তাহার নাভীকে স্পর্শ করে। आমি জিজ্ঞাসা কর্রিলাম হে জিবরীন ইনি কে? তিনি বनিলেন তিনি হইলেন হার্রন ইবনে ইমরান (রা) যিনি তাঁহার কওমের নিকট অতিপ্রিয়। তাহার সহিত আরো কিছ্ম লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। অতঃপর তিনিও আমাকে সাनাম করিলেন। অতঃপর আমি ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ কর্রিলাম। লেখানে হযরতত মূসা (আ) এর সহিত আমার সাক্ষৎ তিনি গন্দমী বর্ণ্র অনেক চুল বিশিষ্ট লোক। यদি তিনি জামা পরিষান করেন তার চূল জামার নিচ ইইতে বাহিন হইয়া আসিবে। তিনি বলিতে नাগিলেন, লোকে বলে, "অামি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। অথচ, এই ইইতেছেন আল্লাহহ নিকট সর্বাধিক বেশী মর্যাদাসপ্পন্ন । রাসূনুন্নাহ (সা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীী, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি আপনার ভাই হয়ত মূসা ইবনে ইমরান (অ) ঢাহার সহিতও তাহার কওমেরু কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম কর্রিলে তিনিও আমাকে সালাম কর্রিলেন। অতঃপর আমি মষ্তম আসমানে আরোহণ করিলাম এখানে আমদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষৎৎ घটিল। যিনি বাইতুল মা’মৃর্রে সহিত হেলান লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি অত্ত্ত চ্মৎকার লোক।.আমি জিজ্ঞ্যসা করিলাম, হে জিবরীন ! ইনি কে? তিনি বनिলেন, তিनि হইলেন আপনার পিতা খनীনুল্नाई হযরত ইবরাহীম (অ) ঢাঁহার সহিতও তাঁার কওম্মর কিছু লোক ছিল. আমি তাহাক্কে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। আামি আমার উথ্পতকে দুই ভাগে বিত্ত দেখিলাম একটি অংশ এত সাদা পোশাক পরিহিহ ছিিন বেমন উহা সাদা কাগজ। আর অপর অংশাি কালো পোশাক পরিহিত ছিন। রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বাইহুল মা’মূরে প্রবেশ করিলাম এবং আমার সহিত সেই সকন লোকও প্রবেশ করিল যাহারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিন। जার যাহারা কালো পোশাক পরিহিত. ছিন তাহাদিগকে প্রবেশ কিনতে বাঁধা প্রদান করা ইইন। অতঃপর জামি এবং যাহারা আমার সহিত বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করিয়াছিন সকলেই সানাত পড়িল। এবং সালাত শেষে আমরা সকলেই বাহিন হইয়া আাসিলাম । রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, বাইুুন মা’মৃরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশিত্ত সালাত আদায় করেন। এই সত্তর হাজার ফিরিশ্ত পুনরায় আর কোন দিন সালাত পড়িতে সুযোগ পাইবে না। অতঃপর আমাকে সিদরাতুন মুন্তাহা পর্यন্ত নইয়া যাওয়া হইন। সিদরাতুল মুন্তাহা নামক গাছছর পাতা এত বড় বে উহা সারা উম্যাতকে

বেষ্ন করিয়া নয়। সেথানে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত দেথিলাম যাহাকে ‘সালসাবীল’ বলা হয়। এবং ইহা হইঢে দুইটি নহরের উৎপত্তি একটিকে কাওসার বলা হয়। এবং অপরট্টিকে বলা হয় নহরে রহহত। নহরে রহমতে আমি গোসন করিলে আমার সকল ऊ্রুটি বিদ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমাকে বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইল তथन এক সুन্দীী রমনী আমাকে অভর্থনা করিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, पूমি কাহার জন্য নির্দিষి? সে বনিন, যায়̣দ ইবনে হার্রেসার জন্য। সেথানে আমি কয়েকটি নহরও দেথিলাম যাহার পানিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। দুধ্রে কিছু এমন নহরও দেখিলাম যাহার স্বদদ কোন পরিবর্তন হয় না। কিছু মদের নহরও আছে যাহা পানকারীদের জন্য স্বাদের উপায় এবং কিছু পরিকার মধুর নহরও আছছ। উহার আপেলখলি ডোরের ন্যায় এবং উহার পাখী বুথতী উটের ন্যায় প্রকাড। রাসূলুল্নাহ (সা) তখন ইরশশাদ করিলেন আা্নাহ তাহার নেক বান্দাগণণর জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রচ্তুত কর্রিয়া রাখিয়াছছন যাহা কোন চক্মু দর্শন করে নাই কোন কর্ণও শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষ্রে অন্তর কল্পনা করিতেও সক্ম হয় নাই। রাসূনুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর দোयখ আমার নিকট পেশ করা হইন। आমি দেখিলাম, দোयখে আল্মাহর ক্রোধ ও গयব বির্রাজ করিতেছে। যদি উহার মধ্যে নোহা ও পাথর নিক্ষেপ করা হয় তবে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর দোযখ বব্ধ কর্রিয়া দেওয়া হইন। আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকট নইয়া যাওয়া হইন এবং আমাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইন। অতঃপর আমার ও তাহার মাঝেে দুই কামান পরিমাণ দূরত্ণ রহিয়া গেল। বরং উহা অপেক্ষাও কম। রাসূনুন্নাহ (সা) ইরশশাদ করেন সিদরাতুন মুন্তাহার প্্যেকটি পাতায় একজন কর্যিয়া ফিরিশি্ত অবতীণ হয়। রাসূনুল্নাহ (সা) বলেনন, অতঃপ্র আামার উপর পঞ্চাশ ওয়ক্তের সালাত ফর্য করা হইন। এবং বলা হইল, আপনার জন্য প্রত্যেক ভাল কাজের সওয়াব দশওণ। জাপনি যথন কোন ভাল কাজ সস্পন্ন করিবার ইচ্ঘ করিবেন जথচ, কোন কারণে করিতে পারিলেন না তবে আপনি একটি সওয়াব নাভ করিবেন। আর কাজটি সম্পন্ন করিলে দশটি সওয়াব লেখা হবে। জার যদি আপনি লোন অন্যায় কাজের জন্য ইচ্ম পোষণ করেন অথচ, কোন কারণ বশতঃ উহা করিতে পারিলেন না তবে কোন ওনাহ লেখা হইবে না। আর यদি করিয়া ফেলেন তবে একবি তনাহ লেখা হইবে। অতঃপ্র আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দান কর্নিয়াছেন? आমি বলিলাম পঞ্চাশ সাनাত। তিনি বनিলেন, आপনার প্রতিপালকের নিকট আপনি প্রত্যাবর্ত্ন কর্রিয়া সানাত সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। কারণ আপনার উন্মত

উহা পালন করতে সক্ষম হইবে না। আর উহা পালন করিত না পারিনেইই কুফর করিবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম হে আমার প্রতিপালক। আমার উম্থত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আপনি অনুখ্রপুর্বক সালাতের হকুমকে সহজ কর্রিয়া দিন। অতঃপর তিনি দশ ওয়াক্ত সানাত কম করিয়া দিলেেন এবং চল্লিশ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিন। অতঃপর আমি হযরত মূসা ও আমার প্রতিপানকের মাব্ে একাধিকবার গমনাগমন করিতে লাগিলাম। যখনই আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আগমন করিতাম তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় বলিতেন ফলে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় মূসা (আ) এর নিকট ফিরিলে তিনি আমাকে জ্জিঞ্ঞাসা কর্রিত্ন জাল্নাহর পক্ক ইইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমি বলিতাম দশ সানাত হ্রাস করা ইইয়াছে। তখ্থ তিনি আবার বলিতেন আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হকুমকে সহজ করিবার জন্য দরখাষ্ত করুন। आমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া দরখাস্ত কর্রিলাম, হে আমার প্রভু! আমার
 করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করিলেন। তখন একজন ফিরিশ্তা আমাকে আজ্মান করিয়া বলিলেন, আমার ফর্যय আমি পূর্ণ কর্রিয়াছি এবং আপনার উম্মত ছইতে হকুম হানকা কর্রিয়াছি এবং প্রত্যেক নেক আমলের বিনিময়ে দশণণ সওয়াব দান করিয়াছি। অতঃপর আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রত্তাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হকুম হইয়াছছ? আiি বনিলাম পাচ ওয়াক্ত সাनাতের হুকু হইয়াছে? তখন্না তিনি বলেন, আপনি পুনরায় আপনার পরওয়ারদ্রগারের নিকট গিয়া হুকুম সহজ করিবার দরখাষ্ত করুন। তখন আমি বলিলাম আমি বারবার গিয়াছি পুনরায় যাইতে আমার নজ্জ বোধ হঁইেছে। অতঃপর রাসূন্নাহ (সা) তোরে মকাবাসীদিগকে বিম্ময়কর সংবাদ দিলেন যে আমি গত রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছি অতঃপর আমাকে আসমানে নইইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং নানা প্রকার বিশ্ময়কর বস্হু দেথিয়াছি। তখ্ আবূ জেহেল বলিল, মুহাম্রদ (সা) বে কত আজগীী কথা বলিতেছে। তোমাদের কি উহাতে আশ্চার্य বোধ হইতেছে না? সে বলিত্তেছে সে নাকি একই রাত্রে বাইতুল সুকাদাস গিয়া পুনরায় আমাদের মাঝ্ে ফিরিয়া আসিয়াছে। অথচ, আমাদদরকে কাহার পক্ষে ঊটকে মারিয়া পিটাইয়া এক মালে কোন মতে বাইতুন মুকাদ্দাস পৌছিতে পারি আবার প্রত্যাবর্তন করিতেও এক মাস না|িিয়া যায়। আর সে নাকি একই রাত্রে দুইমালের পথ অতিক্রুম করিয়া আসিয়াছে। রাসূনুল্মাহ ইর্যশাদ করেন, অতঃপ্র আমি তাহাদিগকে কুরাইশদের একটি কাফ্েনার সাহিত সাক্ষাতের সংবাদ দান করিলাম বে, তাহাদের

সহিত আমার যাওয়ার সময় অমূক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। এবং প্রত্অキ্তন্তন কালে আকবাহ নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাদিগকে তিনি এই সংবাদও দিলেন যে উক্ত কাফেলায় অমুক অমুক ব্যক্তি রহিয়াছে এবং অমুক অমুক বর্ণের উটের উপর তাহারা আরোহণ করিতেছে আর তাহারা মাল লইয়া আসিতেছে। তখন আবূ জেহেল বলিল, সে তো অনেক জিনিসের্ইই সংবাদ দান করিল দেখা যাক বাস্তবে কি হয়। এই সময় এক ব্যক্তি বলিল, আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি উহার ঘর সম্পর্কে উহার আকৃতি সম্পর্কে এবং পাহাড় হইতে কত নিকটবর্তী সব কিছুই আমার জানা আছে। অতএব তাহাকে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করিব। यদি মুহাম্গদ সত্যবাদী হয়, তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইব আর মিথ্যাবাদী হইরেও তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তখন সেই মুশরিক হযরত মুহাশ্মদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা কিরল, হে মুহাশ্মদ! আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি অতএব তুমি বল দেখি বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘরটি কেমন? উহার আকৃতি কেমন? এবং পাহাড় ইইতে কতটুকু নিকটবর্তী? রাবী বলেন, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল আবরণ সরাইয়া দেওয়া হইল এবং উহাকে রাসূলুল্নাহর (সা) চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল এবং তিনি উহার সকন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যেমন আমাদের কেহ তাহার ঘরের যাবতীয় বস্তু প্রতাক্ষ করিতে পারে। তখন তিনি বলিলেন, ঘরটি এইর্রপ এইন্দপ উহার আকৃতি ও কাঠামো এইর্পপ এইরূপ এবং পাহাড় হইতে এতটুকু নিকটবর্তী। রাসূলুল্নাহ (সা) এর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সেই মুশরিক বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর সে কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, মুহম্মদ (সা) সত্য বলিয়াছে।

ইমাম আবূ জা’ফর ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে আদ্দুল আলা .... ইবনে জরীর হাসান ইবনে ইয়াহ্ইয়া হইতে তিনি আব্দুর রায়যাক হইতে তিনি মা’মার হইতে তিনি আরূ হার্রন আব্দী হইতে তিনি আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরুপ ইবনে জরীর (র) ইবনে ইসহাক....আবূ হার্রন সূত্রে হাদীসটি পূর্ব সূত্রের ন্যয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি অন্যান্য রাবী হইতে উত্তমরূপে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় কোন নাকারত (نَكَارَتُ) নাই। ইমাম বায়হাকী রওছ্ ইবনে কয়েস, হ্রশাইম ও মা'মার সূত্রে আবূ হার্ন আব্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হার্দন আব্দীর নাম উমারাহ ইবন জুওয়াইন। আয়েম্মায়ে হাদীসের মতে তিনি দুবॅল তবে আমরা এখানে কেবল শাহেদ হিসাবে হাদীসটট উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বায়হাকী যেই হাদীস বর্ণনা

ইব্ন কাছীর——৯ (৬ষ্ঠ)

করিয়াছেন উহাই. আবূ উসমানী ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান....আবুল আयহার ইয়াযীদ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্মাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহাকে আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্মাহ! আপনার উম্মতের এক ব্যক্তি যাহাকে সুফিয়ান সাওরী বলা হয় তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই তো? তখন তিনি বলিলেন হাঁ তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই। ইয়া রাসূলুল্নাহ! আমি আমাদের নিকট আবূ হারূন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী হইতে তিনি আপনার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই রাত্রে আপনার মি’রাজ সংঘটিত হইয়াছে উহার সম্পর্কে আপনি বলিয়াছেন যে, আমি সচক্ষে দেখিয়াছি-----তখন তিনি বলিলেন হুঁ ঠিক বলিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্নাহ! আপনার উম্মতের কিছু এমন লোকও আছে যাহারা মি’রাজ সম্পর্কে অনেক আশচর্যজনক কথা বলে, ত়িনি বলিলেন সেই সকল কথা গল্পকারদেরই বটে।

## শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েত

-ইমাম আবূ ইসমাঈল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল তিরমিযী বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা ইবনে যাহ্হাক যুবাইদী....সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্নাহ (সা) কে' জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মি’রাজ কিভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, একবার আমি পবিত্র মক্কায় দেরী করিয়া ইশার সালাত পড়াইলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সাদা বর্ণের একটি সোয়ারী আনিয়া পেশ করিলেন। যাহা গাধা হইতে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট এবং তিনি আমাকে বলিলেন আপনি ইহার উপর আরোহণ করুন। সোয়ারীটা কিছু অবাধ্যততা প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি উহার কানটি মলিয়া দিলেন। অতঃপর উহার উপরে আমাকে আরোহণ করিয়া দিল। সোয়ারীটা আমাদিগকে বহন করিয়া এত দ্রুত চলতে লাগিল যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া তাহার পা পড়িতে লাগিল। সে একটি খেজুর বাগান বিশিষ্ট ভূখন্ডে আমাদিগকে অবতীর্ণ করিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন এখানে সালাত পদ্র। আমি সালাত পড়িলাম। অতঃপর পুনরায় উহাতে আরোহণ করিলাম তিনি আমাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি? আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি বলিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, আপনি "ইয়াসরাব" নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন, আপনি ‘তায়বাহ’ নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন। অতঃপর সোয়ারীটি আমাদিগকে বহন করিয়া পৃর্বের ন্যায় দ্রুত চলিতে লাগিল এমনভাবে বে তাহার দৃষ্টির শেষ সীমায় তাহার পায়ের ক্ষুর পড়িতে লাগিল। অতঃপর আমরা এক ভূখড্ডে পৌছিয়ে গেলে হযরত জিবরীল (আ)

আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড্রন। তিনি বলিলেন আপনি সানাত পুড়ন। আমি সালাম পড়িলাম। অতঃপর আমরা পুনরায় উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। তিনি আমাকে জিঞ্ঞাসা করিলেন জপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়़লেন, আমি বলিनाম আল্नাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, "সাদয়ান" নামক স্থানের সে গাছের নীচে সালাত পড়িয়াছেন সেখানে হযরতত মূসা (আ)-এর সহিত আল্নাহ ত'আলা কथা বলিয়াছিলেন।'সেয়ারীী আমাদিগকে লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দ্রতত চনিতেে লাগিন এক সময় আমরা এমন এক স্शানে পৌছিয়া গেলাম বেখানে অনেক অট্টালিকা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, आপনি নামিয়া পড্র।। আয়ি নামিয়া পড়িনাম। আমাকে তিনি সালাত পড়িতে বলিলেন। আমি সালাত পড়িলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন कি কোথায় সাनাত পড়িলেন? আমি পূর্ব্রে ন্যায় জবাব দিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন আপনি ‘যায়ত্রল্নাহম’ নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন যেখানে হযরত ঈসা (অা) জন্ম গ্ণণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে নইয়া চনিতে নাগিলেন। পরিশেশে আমরা ইয়ামানী দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ কর্নিনাম এবং মসজিদের কিবলার নিকট জাসিলাম। তিনি তাহার লোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলেন। এবং আমরা মসজিদের সেই দরজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিনাম ব্যেই দরজা দিয়া চন্দ্র ও সূর্ব্রের আলো প্রবেশ করে। অতঃপর আমি মসজিদে সালাত পড়িলাাম। তখন আমার অতিশয় পিপাসা অনুভূত হইল। অতএব আমাকে দুইটি পান পাত্র পেশ করা হইল। একটিতে ছিন দুধ এবং অপর্টিতে ছিন মধু। আল্নাহ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তও্টীক দান করিলেন। দুধ এহণ করিলাম এবং পূর্ণ ঢৃণ্তিসহকারে দুধ পান করিলাম। তथায় আমার সশ্মুথে একজন বৃদ্ধ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসিয়াছেন তিনি বলিলেন, আপনার সংগী ফিৎরাত অনুयায়ী করিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধাত্ত গহণ করিয়াছেন। অতুঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন। চলিতে চলিতে আমরা সে উপত্যকায় পৌীছিয়া গেনাম ব্যোনে শহরটি অবস্থিত। সেখানে জাহান্নামকে দেথিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল? আপনি জাহান্নামকে কিক্রপ দেशিতে পাইলেন? তিনি বলিলেন কঠিন প্রজ্বিত জাংগারার ন্যায় দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর হ্যরত জিবরীল (অা) আমাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন আমরা কুাাইশদের একটি কাফ্ফোর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। যাহারা অমুক অমুক স্शানে অবস্হান করিতেছিল এবং তাহারা তাহাদের একটি হারান উট 火ুঁজিতেছিন। আমি তাহাদের প্রতি সানাম করিলাম। আমার সানাম শ্রবণ কর্রিয়া তাহাদের একজল বলিন, এ তো হযরত মুহম্মদ (সা)-এর শদ্দ বলিয়া মনে হইতেছে। রাসৃনুন্बাহ (সা) বলেন, অতঃপর

जের হইবার পূর্বেই আমি আমার সাথীদের সহিত মিলিত ইইলাম। হযরতত আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি তো এমন সক্ন স্থানেই আপনাকে খুঁজিয়াছি বেখানে বেখানে আপনার থাকিবার সষ্ভাবনা ছিন। তিনি বলিলেন, আমি রাা্রে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়া आসিয়াছি। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে অাল্লাহর রাসূন। ইহা একে মাসের পথ। আপনি বাইতুল মুকাদাসের কিছু বর্ণনা দান করুন। রাশূনুল্মাহ (সা) ইরশাদ করেন, তখন আমার জন্য একটি সোজা পথথ উনুক্ত করিয়া দেওয়া হইন। যেন আামি উशা आমার সयूমেথখ অবস্থিত দেখিতেছিলাম এবং তিনি বেকোন প্রশ্ন করিতেছিলেন আমি উহার জবাব দান করিত্তিছিনাম। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি অবশ্যুই আপনি আল্লাহ রাসূন। মুশরিকরা বনিল, ঢোমরা ইবনে আবূ কাবশাহকে দেখ, সে বলে, সে নাকি একই রাত্রে বাইতুল মুকাদালে ঘুরিয়া আসিয়ালে। রাসূলুন্মাহ (সা) বলেন, আমি বে দাবী কর্রিয়াছি উহার সত্যত প্রমাণের জন্য একটি আनামত ইইন, आমি তোমাদের একটি কাফেল্লার নিকট দিয়া অত্ক্রিম করিয়াছি, যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্গান করিতেছিল এবং তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিন এবং অমুক ব্যক্তি ฆুঁ্জিতেছে। তাহারা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছে সফর্রকালে তাহারা প্রথম অমুক স্থানে অবস্থান করিবে তাহার পর অমুক স্থানে। আর অমুক দিনেে তোমাদের নিকট আসিয়া প্পীছিবে। তাহাদের সর্বাঞ্গ একটি গন্দমীবর্ণ্ণর উট র্হহিয়াছে যাহার ঊপর একটি কালো কাপড় রহিয়াছে এবং দুইটি কালো রংণগর বোঝাও বহন করিয়া চলিত্রো যখন সেই দিনটি সমাগত হইল বেই দিনে কাফ্েোটি প্রত্যাবর্তন করিবে বলিয়া রাসূন্লুল্লাহ (সা) সংবাদ দান করিয়াছিলেন। সেইদিন দুপুর কালে মানুষ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া শহরের বাহিরে যাইতে লাগিলেন যেন তাহারা দেথিতে পারে यে, বে সংবাদ রাসূলুল্মাহ দান করিয়াছেন উহা সত্য কিনা? ইমাম বায়হাকী ও আবূ ইসমাঈন তিরমিযী হইতে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হাদীস বর্ণনা শেষে তিনি বলিয়াছেন ? ? মুহাম্যদ আদুর রহমান ইবনে আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা যুবাইদী হইতে শাদাদ ইবনে আওসের হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই বে আওস ইবনে সাদ্miদ ইইতে বর্ণিত এই হাদীসের কিছू অংশ বিক্ধ̆ বেমন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছ্ম অংশ মুনকার यেমন বাইতুন্নাহম্ম সানাত সশ্পর্কিত অংশ এবং বাইতুল মুকাদ্mাস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রশ্ন ইত্যাদি।

## হযরত জাবদ্লল্লাহ ইবনে জাক্ষাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ বলেন, উসমান ইবনে মুহাম্মদ....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, यেই রাত্র রাসূলূন্মাহ (সা) এর মি’রাজ সং্টিত হইল সেই রাত্রেই তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন তথায় তিনি এক পার্শ্বে পদষ্সনী খনিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, মুয়াযयিন হযরত বিল্ধাল (রা)। অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) যথন মানুষ্রে নিকট প্রত্যাবর্তন করিনেন তখন বলিলেন অবশ্যই বিল্ধাল সফন ইইয়াছে আমি তাহাকে এইর্গপ এইল্পপ মর্याদাসশ্পন্ন দেথিয়াছি। রাবী বলেন, রাসূনুন্লাহ (সা)-এর সহিত হयরত মূসা (অা) এর সাক্ষাৎ घট্য়াছিল। ত্খন তিনি বলিলেন নবী উন্মীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। হযরতত মূসা (অ) দীর্ঘাকায় গন্দুমী বর্ণের লোক ছিলেন তাঁহার কান পর্যত্ত কিংবা কান হইতে কিছু উপর পর্যন্ত চুন ছিন। তখন রাসূল্নাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? হযরত জিবরীল (আ) বनिলেন, তিনি হयরু মৃসা (আ) অতঃপ্র তিনি আরো চলিতে চলিতে এক বুযুর্গের সাক্মৎ লাভ করিলেন তিনিও তাহাকে স্বাপত জানাইলেন ও সানাম
 প্রঢ্যেকেই নবী করীীম (সা) কে প্রথথম সানাম করিয়াছেন। রাসূনুন্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিনেন হে জিবরীী ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি তোমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) রাসূনুল্লাহ (সা) দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোকও দেথিয়াছেন, যাহারা মানুষ্যে গোস্ত তক্কণ করিতেছিন। তিনি একজন অত্যধিক লাল বর্ণ্রে নীলা চক্কু বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি কে? তিনি বলিলেন হযরত সালেহ (অ) এর উটনী হত্যাকায়ী ব্যক্তি। অতঃপর রাসূন্ন্নাহ (সা) মসজিদে অাকসা আগমন করিলে সাनাত পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরামও তাহাদের সহিত সানাতে দড্ডায়মান হইনেন। সানাত ইইতে অবসর হইবার পর তাহার নিকট দুইটি পেয়ালা পেশ করা হইন। একটি ডান দিক হইতে অপরটি বাম দিক হইঢে। একট্টিতে দুধ ছিন এবং অপরট্টিতে মধু। অতঃপর রাসূলুন্নাহ (সা) দুষ্ের পেয়ালা গ্রহণ করিলেন এবং উহা হইতে পান করিলেন। অতঃপর যাহার হাতে পিয়ালা ছিন সে বলিলেন, আপনি ফিৎরাত মুতাবিক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসের সনদটি বিক্দ।

## অপর একটি সৃত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমম আহমদ বলেন, হাসান....इযরত ইবনে আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একরাত্রে রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বাইতুন মুকাদাস পর্যন্ত অ্রমণ করানো হইন।

এবং সেই একই রাত্রে তিনি ফির্রিয়া আসিয়াছিলেন অতঃপর রাসূনুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে তাঁহার জ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বাইতুন মুকাদাসের আলামত এবং কাফেনার সহিত সাক্ষাতের কথাও বলিলেন। তবুও কিছू লোক বলিল, মুহাষদ (সা) যাহা কিছ্র বলিতেছে উহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাহারা ইসলাম ইইতে বিমুখ রহিন এবং আল্ধাহ ত'আালা আবূ জেহেন এর সাহিত তাহাদগকে হত্যা করিয়া দিলেন। আবূ জেছেল বলিতে নাগিল, মুহাম্ আমাদিগকে যাক্কৃম ফ্ন দ্মারা ভীত কর্রিতে চায়। তোমরা দেজুর জান, মাখন এবং উशা মিশ্রিত করিয়া খাইয়া নও। রাসূনুল্লাহ (সা) সেই রাত্র দাজ্জালকে তাহার আপন আকৃতিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি জাপ্ৰতাস্থায় দেখিয়াহিলেন। घুমন্তাবস্থায় নহে। হযরত ঈসা হयরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও এই মি’রাজে দেখিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-কে দাজ্জাল সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা কর্গা হইলে তিনি বলিলেন দজ্জান হইল অতান্ত অশ্মীল, খবীস ও
 यেন গাছের ডালি। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি সাদা তাহার মাথার চুল কিছুটা কুকড়া দৃষ্টি শক্তি তীক্ষু ও ম্য্যবর্তী গঠন। হযরত মুসা (আ)-কে দেখিলাম তিनि গন্মু বী বর্ণ্র এবং মযবুত ও শক্তিশালী। হযরত ইবরাছীম (আ)-কেও দেথিতে পাইলাম, তাহাকে সশ্পূর্ণ আমার ন্যায়ই দেখিতে পাইলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন आপনার পিতকক আপনি সাनাম কর্থন। অামি তাঁহাকে সাनাম করিনাম। ইমাম নাসায়ী হীদীসট্কে আবূ ইয়াবীদ সাবেত ইবনে যায়েদ ইইতে তিনি হিলাল ইবনে হিব্dান হইতে এই সূত্র বর্ণনা করিয়াছছন। সনদটি বিষ্ধ্দ।

## जপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম বায়হাকী বলেন, আবূ আদুল্নাহ হাফিয আবুল আাীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের নবীর চাচাত ভাই হयরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছ্ন যেই রাত্রে মি’রাজের ঘটনা সংযটিত হইয়াছে লেই রাত্র আমি হযরত মূসা (অ) কে দেখিয়াছি তিনি দীর্ঘ এবং তাহার চুন কুকড়। । তিনি শানুজা গোত্রের কোন লোক ইইবেন। इযরত ঈসা (আা)-কে দেখিলাম তিনি মধ্যবর্তী পঠনের নালিমা ও eভ্রত মিশ্রিত এবং তাহার চूল সোজা। এই সফরেই আমি জাহান্নামের প্রহরী মালেককেও দেথিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি। অन्যান্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও কয়েকটি নিদর্শন যাহা রাসূলুল্নাহ (লা)-কে আল্লাহ ত‘অালা মি’রাজ্ের সফর কালে দেখাইয়াছেন। ইরশাদ


কর্রিয়াছেন তাহ হইল, নবী কর্রীম (সা) বে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াহেন, এই সশ্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না
 বানাইয়াছিলেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিন আাদ ইবনে হুমাইদ ইউনুস ইবনে মুহাম্দা এর সূడ্রে শায়বান হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম রুখায়ী ও মুসলিম উভয়ই হাদীসण্টিকে ত'বা এর সূত্রে হযরত কাতাদাহ (রা) হইতে সংকিপ্ট বর্ণনা করিয়াছেন।

## অপর এক সূত্র

ইমাম বায়হাকী বলেন, আनী ইবনে আহমদ ইবনে আদ্দুল্নাহ....इযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বনেন র্াস্ূনুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে আমার নিকট দিয়া একটি সুগক্ধি ছড়াইয়া গেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এইটি কিসের সুগক্জি? জিবরীল (অ) বলিলেন, ইহা ফিরাউন কন্যা ও তাহার সন্তানের চির্রুনীর সুগক্ধি। একবার তাহার হাত হইতে চির্নুনী পড়িয়া গেলে তিনি অনিচ্ছায় বিসমিল্লাহ বলিয়া ঊঠাইলেন। অতঃপর ফির্রাউন্নের অপর কন্যা বলিল, আল্লাহ তো আমার পিত কিন্ুু তিনি বনিলেন, আমার প্রতিপানক, তোমার প্রতিপানক ও তোমার পিতা ফিন্রাউন্নের প্রতিপানক কেবনমাত্র আল্ধাহ। তখন অপর কন্যা বনিল আমার পিতা ব্যতিত কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে। তিনি বলিল, হা, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতার প্রতিপানক কেবল মাত্র আল্মাহ। এই সংবাদ ফির্আউনের নিকট প্পৗছ্রিযে গেনে সে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিন, আমি ব্যতিত তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আঢু কি? তিনি বনিলেন, হা, আমার ও আপনার প্রতিপানক কেবন মাত্র আল্নাহ। অতঃপ্র ফির্রতাউন তামার গাজী গরম করিবার জন্য হকৃম করিল, এবং উহাতে তাহাকেও তাহার সন্তানদিগকে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশের নির্দেশ দিল। তখন ফিরআউন কন্যা বলিলেন আমার একট্টি অনুরোধ রক্ষ করুন, ফিরআউন জিজ্ঞাসা করিল, ঢোমার কি অনুর্রোধ। তিনি বলিলেন, আমার ও আমার সন্তানের জীবন নাশের পর আমাদের সকলের হাড্ডিজনি একইস্থাে রাখিয়া দিবেন। ফির্রাউন বনিল, যেহেহু আমার উপর তোমার কিছু एক র্হিয়াছে সুতরাং তোমার এই অনরোধ রক্ণ কনা ইইবে। অতঃপর তাহাদিগকে উত্তత্ত তামার গাভীর মষ্যে এক একজন করিয়া নিক্ষেপ করা ইইল। অবশেষে যখন তাহার দুপ্ধোষ্য শিৃকে নিক্ষেপ করিবার সময় আসিন তখ্ন সে তাহার আম্াকে ডাক্কিয়া বলিল আম্য।। আপনি जनুতপ করিবেন না আপনি বিচলিত হইবেন না। এবং এই পてথ জীবন দিতে আপনি দ্বিধা করিবেন না। কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন আর এই বে সুগক্ধি আসিতেছে

ইহা তাহাদের বেহেশতের বাসস্থান ইইতে নির্গত ইইতেছে। রাসূনুল্মাহ (সা) ইরাশাদ করেন, চারটি শিফ শৈশবেই কथা বनিয়াছ্। এই শিৎ, হयরত ইউসুফ (जা)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিফ জুরাইজ এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিঙ এবং হयরত ঈসা (जा)।

जপর এক সূত্র
ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাশ্মদ ইবন জা’ফর ও রওহ্ ইবনে মা’লী....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাস্সূনুল্নাহ ইর্রশাদ করিয়াছেন, মি’’্গাজ শেষে যখন আমি.মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন আমার ধারণা হইল যে এই ঘটনা বর্ণনা করিরে মানুষ আমকে মিথ্যাবদী বলিবে এবং তাহারা ইহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর রাসৃনূল্লাহ (সা) চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আল্লাহর দুশমন আবূ জেহেন তাহার নিকট দিয়া यাইততছিন কিন্ুু রাসূনুল্নাহ (সা)-কে দেথিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বসিল। এবং বিদ্রপস্বরে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওহে, ঢোমার নতুন কিছু হইয়াহে কি? রাসৃলুল্बাহ (সা) ঢাহাকে বলিলেন হু, লে জিঞ্ঞাস করিল কি ইইয়াছহ? রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিলেন, রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করান হইইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা কর্রিল কোন পর্যত্য? তিনি বলিলেন বাইতুন মুকাদ্দাস পর্যন্ত। আবূ জেহেন বলিল, বাইহুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝ্k ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হা, তথन সে রাসূন্ন্ডাহ (সা)-এর ক্থাকে অন্বীকার করা সমীটীন মনে করিল না কারণ তাহার আশাংকা হইল বে, মানুব্যের সমাবেশে হয়ত তিনি এই কथা অস্ধীকার করিয়া ফেনিবে। তখন সে রাসৃনুল্মাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ম, আমি यদি তোমার কওমকে ডাকিয়া একब্রিত করি তবে তাহাদের সম্মুখেও কি তুমি এই কথা বলিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ ঢখন সে উচম্বরে ডাক ছাড়িন, হে বনূ কা’ব ইবনে লুওয়াই গোর্রের লোকেরা। তাহার এই চিৎকার ঔনিতেই সকলেই সেখানে একত্রিত ইইল। আবূ জেহেন বনিন, ঢুমি আমাকে বেই কথ্া বনিয়াছ এখন সকলের সশ্মুঢে উহা বন। তখন রাসালুল্মাহ (সা) বলিলেন, আমাকে রাত্রে জ্রমণ করান হইয়াছে। তাহারা জিঞ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন, বাইতুল মুকাদাস পর্यন্ত। তাহারা বনিন, বাইতুন যুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ কর্রিয়া পুনরায় তুমি আামাদের মাৰ্েে ফিরিয়া জাসিয়াছ? তিনি বनिনেন হাঁ, এই কথা শ্রবণ কর্রিয়া বিম্য়ের সহিত কেহ কেহ তানী বাজাইতে নাগিল আর কেহ কেহ মিথ্যাকথা মনে করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল তখ্থ তাহারা বলিল, আচ্ম ঢুমি কি বাইতুল মুকাদালের কিছু অবস্থ বনিতে পার? ঢাহাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিন যাহারা বাইতুল মুকাদাস ভ্রমণ করিয়াছে এবং মসজিদও দেचিয়াছে।

রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, আামি বাইতুন মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগিলাম কিহু কিছু কিছू বিষ<়ে আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। আল্লাহ ত'আালা স্বীয় কুদরতে বাইহুন মুকাদ্লাসকে আমার সম্মুথে পেশ কর্রিয়া দিলেন এবং উহাকে আকীলের ঘরের নিকট রাথিয়া দিলেন আর আমি উহার প্রতি দেথিতে লাগিলাম। এবং উহার দিকে দেখিয়া দেথিয়া তাহার অবস্থ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। এই ব্যব্থা এই কারণে করা হইয়াছিন বে মসজিদের কোন কোন অবস্থা আমার মনে ছিন না। তখন তাহারা বলিল, আল্লাহ কসম, মুহাম্যদ (সা) তো বাইতুল মুকাদ্দাসের সকন অবহ্থ ঠিক ঠিক বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী आওফ ইবনে आবূ জামীলা হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। আর ইমাম বায়হাকী নयর ইবনে ঔমাইন এবং হাওযাহ এর সূত্রে আওষা ইবনে আবূ জামীলা ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জাবূ জামীলা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

## হযরত অাদ্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েত

शফি্য আবূ বকর বায়হাকী বলেন, আবূ আদ্দুল্নাহ আল-হাফিय....হयরত আদুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুন্নাহ (সা)-কে যথন মিররাজের উল্mশ্যে রাত্রী ড্রমণ করানো হইল এবং তিনি ষষ্ঠ আসমানে সিদরাতুল মুষ্তাহ নামক স্शেনে পৌছিহ়া গেনেন। সিদরাতুন মুন্তাহা এমন এক স্থান যে তার নীচ হইতে কোন বস্నু কেবলমাত্র এই পর্যন্ত পৌছিতে পারে অতঃপর এথান ইইতে তাহা গ্রহ করা হয়। এবং উপর হইতেও কোন বস্তু এই পর্ব্তন্ত অবতীর্ণ হয় অতঃপর এখান হইতে উহা প্রহণ कরা इয়। করিয়াছিল। রাসূনूল্মাহ (সা)-কে পাচ ওয়াক্তের সানাত এই সময় দান করা হইয়াছিল, এবং সূরা বাক্বারাহ এর শেষাশশও এই সময়ই দান করা হইয়াছিল। আর এই সুসংবাদও দান করা ইইয়াছিন বে, উম্মতের মধ্বে যাহারা শিরক হইতে পবিব্র থাকিবে ঢাহাদের কবীরা ৫নাহও ক্ষমা কর্যিয়া দেওয়া হইবে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রে্থে মুহান্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর ও যুহাইর ইবনে হরব হইতে ঢাহারা উভয়ই আাদ্দুাহ ইবনে নুমাইর ইইতে হাদীসটি উক্ত সূడ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বনেন হযরতত আদ্দুল্木াহ ইবনে মাসউদ (রা) যাহা কিছू বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মি’রাজের ঘটনার একাং। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ (রা).... হयরত নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াহেন। ইহা ছাড়া হযরত আনাস হযরত আবূ यর (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছছন। আবাবার কখনো তিনি হাদীসটিকে মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা করিয়াছ্ছেন ইমাম বায়হাকী তিনটি হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইঢে ইহা অপেক্ষা অধিক
ইব্ন কাছীর—৩০ (৬ষ্ঠ)

বিস্তারিতভাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। অবশ্য টহাতে গারাবাত রহিয়াছে। বেমন হাসান ইবনে আরাফাহ তাহার বিখ্যাত একটি পুস্তিকায় বর্ণনা করেন, মারওয়ান ইবনে মু জাবীয়াহ....जাবূ আবীদাহ তাহার পিতা আা্দু ্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্মাহ (সা) ইয়শাদ করিয়াছুন, একবার হযরতত জিবরীী (অ) গাধা অপেক্মা বড় এবং খচ্চর অপেক্ম ছোট একটি লোয়ারী লইয়া আমার নিকট আগমন কর্নেনেন, অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। সোয়ারীটি আমাদিগকে লইয়া চলিতে নাগিন। যখন উপর্রের দিকে আরোহণ করিত তাহার উভয় হাত ও উछয় পা সমান সমান হইত। অর যখন নীচ্চ অবতীর্ণ হইত তখনও উতয় হাত পাও সমান সমান। আমরা পথ চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছছিলাম यাহার মাথার চুল সোজা, বর্ণ গন্⿰ুমী, দেখিতে মনে হয় ব্যর্তিল বংণশর কেন লোক। তিনি উচ্বস্রে বলিতেছিলেন, आপনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছুন তাঁহাকে মর্যাদ্ দান কর্রিয়াছেন। রাসূনুন্মাহ (সা) বলেন, অতঃপ্র আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম। তিनि সালাম্মে জবাব‘দান করিলেন। হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? হে জিবরীী! তিনি বনিলেন তিনি আহমদ (সা) তিনি বলিলেন, সেই নবীকে आমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তহার রিসালাতের দায়িত্ম পালন করিয়াছেন এবং তাহার উম্মতের প্রতি কন্যাণ কামনা করিয়াছেন। আমরা ঐ ম্থান ইইতে রওনা হইলাম। আমি হযরুত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনি কে? তিनि বनिলেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান (অ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি এইর্রপ ভাযায় কাহার সহিত কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন আল্লাহর সহিত। আমি জিজ্ঞ্গসা করিনাম আন্লাহর সহিত কथা বলিত্ও তিনি উচ্চন্বরে কथা বনেন। তিনি বলেন, ঢ़ाशার স্সতাবে বে কিছू কঠোরত রহিয়াছে তাহা আল্লাহ ত'আলা জানেন। রাসূनूল্াাহ (সা) বলেন চলিতে চনিতে আমরা একটি গাছের নিকট দিয়া অতিক্রুম কর্রিলাম যাহার ফন বড় ভেেের ন্যায় প্রকাভ তাহার নীচে একজন বৃদ্ধ ও তাহার সন্তান সত্তুতি বসিয়াছ্ আছে। অতঃপর জিবরীী (অ) আমাকে বনিলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট চলুন। আমরা তাহার নিকট গিয়া সাनाম করিলাম এবং তিনি উহার জবাবఆ দান করিলেন। হযরত ইবরাহীম (অ) জ্জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীী! ইনি কে? তিনি বনিলেন আপনার সন্তান ‘আহমদ’ তখন তিনি বনিলেন উম্মী নবীকে আমি স্বাপত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ণ পালন করিয়াছেন এবং ন্বীয় উম্মতের মগল কামনা করিয়াছেন তুমি আজ রাচ্রেই স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে আর তোমার উম্মতই সর্বশেষ উম্মত এবং সর্বাধিক দুর্বল উশ্মত।

তোমার উম্মতের প্রতি হুকুম সহজ হউক, তাহার প্রতি যেন লক্ষ্য থাকে। রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমরা রওনা হইয়া মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত পৌৗছিয়া গেলাম। আমি অবতীর্ণ হইয়া মাসজিদের দরজার হলকার সহিত সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলাম। এই ইলকার সহিত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামও সোয়ারী বাঁধিতেন। অতঃপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া জানিলাম কেহ দণায়মান, কেহ সিজায় অবনত রহিয়াছে কেহ রুকু করিতেছে। অতঃপর আমার নিকট একটি মধুর ও একটি দুধের পেয়ারা আনা হইন। আমি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিয়া উহা পান করিলাম। অতঃপর জিবরীল (আ) আমার কাঁধে হাত মারিয়া বলিলেন ফিৎরাত অনুসারে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সালাতের ইকামত বলা হইল এবং আমি তাহাদের ইমামত করিলাম। অতঃপর তাহারা প্রস্থান করিলেন আমরাও করিলাম। সনদাট গরীব। হাদীসটির মধ্যে কিছু আশার্য ধরনেের বিষয়ও রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রথম প্রশ্ন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্নাহ (সা)-এর তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা অথচ বিশ্ধ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের রেওয়ার়েত দ্বারা বেই কথাটি প্রসিদ্ধ তাহা হইল, হযরত জিবরীল (আ) প্রথম রাসূলুল্নাহ (সা) কে আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে জানাইয়া দিতেন যেন তিনি তাহাদিগকে প্রথম সালাম করিতে পারেন। উল্লেখিত রেওয়ায়েতে ইহাও রহিয়াছে যে রাসূলূল্মাহ (সা) মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করিবার পূর্বেই আম্বিয়ায়ে কিরামের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, অথচ যাহা বিণ্ধ তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) আম্বিয়ায়ে কিরামের সহিত আসমানসমূহে একত্রিত হইয়াছিলেন অতঃপর পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেই ছিলেন এবং এই সময় তাঁহারা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সহিত মসজিদুল আকসায় সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বোরাকে চড়িয়া মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

## অপর সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, হুশাইম.... হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইত়ে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি মি‘রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য লাভ করিয়াছি তাহারা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিলেন অতঃপর তাহারা এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন এই সপ্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিও বলিলেন আমারও এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন উহার সঠিক দিন সম্পর্কে তো আল্লাহ ব্যতিত কেহই

জানে না । তবে আমাকে ইহা বলা হইয়াছে বে, ‘দাজ্জাল’ বাহির হইবে তখন তাহার সহিত আমার দুইবার সং»র্ষ হইবে। অতঃপর যখন সে আমাকে দেখিবে তখন ব্যেমন সীসা গলিত হইয়া যায় সেও গলিয়া যাইবে। আল্লাহ ত'অালা তাহাকে ধ্ণংস কর্রিয়া দিবেন সকল লোক তাহাদের বাসস্থান ও শহরে ফিরির়ায়া যাইবে। রাসূনুল্ধাহ (সা) বলেন অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা সকন উচ্চন্शুন হইতে লাফাইয়া কুদিয়া সম্ত শহহ পদদলিত করিবে এবং যে কোন বস্তুর উপর দিয়া অত্ত্রিম করিবে উহা ঋ্রংস করিয়া <োনিেে। ঢাহারা ভে পানির নিকট দিয়া যাইবে সে পানি লেষ করিয়া ফেনিবে। অভঃপ্র সফলন মনুষ আমার নিকট অসিয়া তাহাদের যুনুমের অভিযোগ করিবে। আমি আল্লাহর নিকট দু কর করিব। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ঋ্পংস্স করিবেন। এমন কি সারা পৃথিবীটা দুর্গহময় হইয়া উঠিবে। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। ফলে তাহাদের মৃত্দেসসমূহকে ভাসাইয়া সযুদ্র নইইয়া যাইবে। আল্লাহ ত'অলা আমাকে অবগত ক্রাইয়াছেন আকশ্মিক৩াবেই কিয়ামত সংখটিত হইবে। बেমন গর্ভবর্তী ী্ত্রীলোক যাহার গর্ভ পূর হইয়াছে তাহার গৃহ সদস্যগণ ইহা জানে না হাৎ কোন সময় সন্তান প্রসব কর্রে সকানেও প্রসব করিতে পারে রাত্রে কর্রিতে পারে।

ইমাম ইবনে মাজা (র) বুন্দার....বলেন রমনার মসজ্রিদের মুয়াযাযিন মিসকীন ইবনে মায়সূন....आদ্দুর রহমান ইবনে কুর্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যেই রাত্রে রাসূনুল্নাহ (সা) মসজিদুন হারাম হইতে বাইতুল মুকাদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন লেই রাত্র তিনি যমयম কূপ ও মাকামে ইবরাহীম এর মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন। হযরত জিবরীন (অ) তাহার ডান দিকে এবং হযরত মীকাগন (অা) তাহার বামদিকে থাকিয়া তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া গেলেন। এমনকি উড়িতে উড়িতে তিনি উর্ধ্ণ आসমানসমূহে পৌছিয়া গেলেন। অতঃপর যথন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন তথন আসমানসমূহ্ে তাসবীহ అৃনিতে পাইলেন। বুলন্দ আসমনসমূহের অধিপতি মহান आ তাফসীর প্রসক্গে পরে এই হাদীসটি বণ্ণিত হইবে।

## হযরত উমন্ন ইবনে খত্তাব (রাা)-এর রেওয়াক্যেত

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আলের (রা).... হयরত উমর ইবনুল খাত্তাব ঘখন জাবীয়াহ নামক স্ছানে অবস্থান করিতেছেহেন, তখন তথায় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের जলোচনন হইন। আবূ সালামাহ বলেন, আবূ সিনাস উবাইদ ইবনে এাদম হইচে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাতাব (র)

কে হযরত কা’ব (রা) কে জিজ্ঞাসা করিতে ঞনিয়াছি আপনি আমার পক্ষে কোথায় নাময পড়া সমীচীন মনে কর্রেন? তিনি বনিলেন यদি আপনি আমার মত গ্রহণ করেন, তবে আমি বনিব, জাপনি ‘সখরাহ’ এর পিছনে সালাত পডুন। এইजাবে সম্পুর্ণ বাইহুল মুকাদ্দাস আপনার সম্মুধ্থ थাকিবে। তখন হযরতত উমর (রা) বলিলেন, আপনি তো ইয়াহূদীদের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া কথা বলিয়াছেন। আমার ইচ্ম व্যোনে রাসূলুল্নাহ (সা) সানাত পড়িয়াছেন আমি সেই স্থানে সানাত পড়িব।

অতঃপর তিনি কিবলার দিকে অগ্রসর ইইয়া সালাত পড়িলেন। সানাত শেষে তিনি স্বীয় চাদর বিছাইয়া স়মষ্ত আবর্জনা উহাত জমা করিলেন এবং বাহিরে নিকেপপ করিলেন। অन্যান্য লোকেরাও তাহার অনুসরণ করিলেন। হযরুত উমর (রা) 'সখরাহ’ এর প্রতি ইয়াহূদীদের ন্যায় সম্যানও প্রদর্শন করিলেন না। অর্থাৎ তিনি উহাকে সন্মুথে রাথিয়া পড়িলেন না। যাহার প্রতি হযরত কাববা ইবনে আহবার ইংগিত করিয়াছ্লেন। হযরত কা‘ব পূর্বে ইয়াহূদী ছিলেন এবং ইয়াহূদীরা এই 'সখরাহ’ এর প্রতি শ্রদ্ধা করিত। কিত্ুু তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সত্যের প্রতি তিনি হোয়াত পাইয়া ছিলেন। তবুও তিনি ইয়াহৃদীদের সাদৃশ্য মতের পরামর্শ দিয়াiিলেন। কিন্ু হयরত উমর (রা) উহা প্রত্যাথ্যান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষ নাসারারা 'সাখরাহ' এর প্ি অসশ্মান প্রদর্শন করিত। এবং যাবতীয় জাবর্জন তাহারা সেখানে জমা করিত। কিষ্ু হযরত উমর (রা) তাহাদের ন্যায় অসপ্মানও প্রদর্শন করিলেন না। বরং তিনি আবর্জনা পরিষ্ষার কর্রিয়া কেলিলেন। এবং স্বীয় চাদর্রে একভ্রিত করিয়া দূর্রে নিক্কেপ

 প্রদর্শন করিও না আর উহাকে কিবনা বানাইয়া উহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিও প্রদর্শন করিও না বর্ মধ্যবর্তী.পথ অবলষ্থন করা উচিত।

एयরত জাবূ एরায়রা (র্যা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ার্যেত তবে ইহাতে গার্রাবত रহिয়াছে

ইমাম आবূ জ’ফর ইবনে জরীর সৃরা সুবহানা এর তাফসীর প্রসন্গে বর্ণনা করেন,
 シُ মীকাঈन (आ) এর সহিত आগমন করিলেন। হयরত জিবরীী হযর্রত মীকাঈन (আ)-cে বनिলেন যমयম এর পানি ভরিয়া একটি তশততীী आনুন। উशা দ্ঘারা जামি উহার (রাসূলूল্নাহ (সা)-এর) কনব পবিত্র কর্রিব এবং ঢাঁহার বক্ষ খুলিয়া দিব। অতঃপর তিনি তাহার পেট চিরিয়া ঝেলিলেন এবং উহাকে তিনবার ধ্যৌঁ করিলেন।

হयরত মীকাঈল তিনবার তশতরী ভরিয়া মমযমের পানি আনিলেন। হযরত জিবরীী তাহার বক্ষ খুলিয়া দিলেন এবং উহার মধ্য বে সকন ময়লা ছিন উহা পরিষার করিয়া ফেनিলেন এবং ইলุম, হিলম, ঈমান, ইয়াকীন ও ইসলাম দ্মারা উহাকে পরিপৃর্ণ করিয়া দিলেন। जার রাসূলুল্নাহ (সা)-এর উভয় কাঁধের মাঝে নবুয়তের সীলমোহর মারিয়া দিলেন। অতঃপ্র তিনি একটি যোড়া আনিলেন এবং রাসূনুল্মাহ (সা) কে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। ঘোড়া এতই দ্রুত চলিতে লাগিন বে এক নাফেই দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া পৌছিতে নাগিল। এমনিভবে রাসূলুল্াহ (সা) ও হযরত জিবরীল (আ) ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিতে চনিতে এমন এক কুওমের নিকট আসিয়া পৌছিলেন যাহারা ক্ষেত খামার করিতেছে এবং উহা এত দ্রুত বাড়িতেছে বে একই দিনে তাহারা উহা কাট্যিয়া কেনিতেছে। কাটিবার পর পুনরায় উহা ত্দ্রপ হইতেছে। নবী (সা) এই দৃশ্য দেখিয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীন এই সকন नোক কাহারা? তিনি বলিলেন তাহারা হইন আল্লাহর রাহু জিহাদকারী লোক। তাহাদের নেক আমলের বিনিময় সাতশত ওণ বেশী দাম আর তাহারা যাহা কিছু অাল্লাহর রাহে ব্যয় করে উহার বিনিময় লাভ করে। আর আল্ণাহ ত'‘ানা হইলেন অতি উত্তম রুজী দানকারী।

অতঃপর তিনি এমন এক কওন্রে নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের মাথা পাথর দ্রারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। একবার চূর্ণ হইবার পর পুনরায় উহা ভান ইইয়া যাইতেছে। আবার ঊহা পাথর দ্রার চূণ্ণ করা হয়। তাহাদিগকে মোটেই অবকাশ দান করা হয় না। রাসূনুল্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢে জিবরীী! এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বनिলেন, এই সকন नোক ইইল ঢাহারা, যাহারা ফর্য সানাতে जनসত করিত। অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) এমন এক কওমের নিকট ঊপস্থিত হইলেন যাহাদের সশুথের রাস্তায় ও পিছনের রাত্তায় পট্টি লাপান আছে। এবং উট ও অন্যান্য পঙ্খর ন্যায় তাহারা চরিতেছে জাহনন্নাম্রে যাক্ুক ফন এবং কাট্ বিশিষ্ট ফল খাইতেছে এবং জাহান্নামের গরম কংকর ও পাথর চাবাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকন লোক কাহারা? হযরত জিবরীল বনিলেন, তাহারা ইইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের মালের সদকা আদায় করিত না। আল্গাহ ত'আলা তাহাদিগকে কোন যুলুম করেন নাই এবং আল্লাহ ত‘‘ানা কোন বান্দার প্রতি যুনুম করেন না। অতঃপর তিনি এমন আর কও九্মে ন্কিকট ঊপস্থিত হইলেন, যাহাদের সশ্মুথে এক ডেগে ঢে পক্ষিকার পরিম্ছ্ন ঊত্ত্ম গোশ্ত এবং অপর একটি অপরিষ্ষার ডেগে পচা নষ্ট গোঁ্ত, তাহারা এই পচা নষ্ট গোঁ্ত তো খাইতেছে কিন্ভু উত্ত্ম গোঁ্ত খাইতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইতেছে। রাসূলুল্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জ্বিরীন! এই সকন লোক কাহারা? তিনি বनिলেন, এই সক্ল লোক হইন, আপনার উশ্ষেের সেই সকল লোক, যাহার নিকট

পাক পবিত্র ন্ত্রী রহিয়াছে অথচ তাহাকে বাদ দিয়া এক অসৎ অশ্ধীল চরিত্রের ত্র্রীলোকের নিকট রাত্রি যাপন করে এবং সেই সকল স্র্রীলোক যাহাদের সৎ চরিত্রের উত্তম স্বামী রহিয়াহে অথচ, তাহরা তাহাদিগকে বাদ দিয়া অসৎ ও অশ্লীন চরিত্রের পুরুষের নিকট রাত্র যাপন করে। অতঃপর রাসূনুল্লাহ (সা) পথে এমন একটি লাকড়ী দেখিতে পাইলেন ব্রে, যাহা কাপড় চিরিয়া দেয় এবং প্রত্যেক বস্থুকে যখম করিয়া দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইহা কি? তিনি বনিলেন, ইহা আপনার উম্মতের সেই সকল লোকের উপসা যাহারা পথ বক্ধ করিয়া রসিয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেनाওয়াত করিলেন করিবার জন্য এবং আল্লাহর পথ হইতে বাধা দেওয়ার জন্য তোমরা প্রতি পথে পথে বসিয়া থাকিও না। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন বে বিরাট এক বোঝা একত্রিত করিয়াহে যাহা সে উঠাইতে সক্ষম নহে। অথচ সে ক্রমশ তাহার বোঝা বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। হযরত জিবরীল (অা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইইল আপনার উম্মতের এমন ব্যক্তি যাহার যিম্মায় মানুষের আমানতের বোঝা থাকে বে তাহা আদায় করিতে সক্ষম নহে তাহা সত্ত্বেও সে অধিক পরিমাণ আমানতের বোঝা স্বীয় স্কক্ধে চাপাইতে থাকে।

অতঃপ্র রাসূন্লুল্নাহ (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিলেন যাহাদের জিহা ও চেঁট লোহার কাঁচি দ্মারা কাটা হইত্ছে এবং যতবারই কাঁা হইতেছে ততবার লে পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (অ) এই সকন লোক কাহারা? তিনি বনিলেন এই সকল লোক আপনার উম্মতের সেই সকল খতীব ও বক্তা যাহারা স্বীয় বক্তুতার মাধ্মে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। অতঃপর তিনি এমন একটি পাথরের নিকট আসিলেন, যাহার ছ্দ্রি দ্বারা বিরাট গর্ন বাহির ইইতেছে অথচ উক্ত গরুু পুনরায় ছিদ্রের মধ্যে চুকিবার চেষ্ঠায় ব্যর্থ হইত্ছে। তিনি হযরত জিবরীী (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? তিনি বনিলেন অই ইইন, সেই ব্যক্তি যে কোন বড় কথা বলিয়া নজ্জিত হইত অথচ, সে আর উহার তদারকি করিতে পার্রিত না। অতঃপর তিনি একটি উপত্যাকায় আগমন করিয়া দেখিলেন যেখানে তিনি অতি উত্তম স্নিধ্ধ সুগক্ধি ও মিসকের স্যাণ অনুভব করিলেন এবং একটি শদ্দও শ্রবণ করিলেন। তিনি জিঞ্ঞাসা করিলেন, এই স্নিধ্ধ সুগক্ধি, উত্তম সুম্রাণ ও এই শব্দটি কিসের? তিনিি বनिলেন, শ্দটি বেহেশততর শব্দ, বেহেশত আল্লাহর দরবার্রে ফরিয়াদ করে, হে আল্নাহ! আপনি আমার সহিত প্রত্ত্রুত বস্ুু দান করুন, আমার দালান কেঠঠা, রেশমের নানা প্রকার পোশাক পরিচ্ছেদ, মনি-মুক্ত-মারজান ও স্বর্ণ চান্দি, নানা প্রকার পেয়ানা ও পানপাত্র অনেক বেশী হইয়াছছ, আমার মধু, পানি, দুধ ও মদেরও শেষ নাই। অতএব হে আল্লাহ! আপানি আমার সহিত কৃত ওয়াদা পৃর্ণ করুন। তখন আল্লাহ
































বিশাল সয্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে এমন অনুগত উম্মত বানাইয়াছেন যাহার অনুসরণ করা হয় এবং তিনি অগ্নি হইতে আমাকে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং উহাকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিময় করিয়াছেন।

ছ্লতঃপর হযরতত মূসা (অা) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বনিলেন, সকন প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং আমার হাতে ফির্আআউন্নে বংশ্ধরকেে ধ্ধংস করিয়াছছন ও বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদান কর্রিয়াছেন। আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সহিত ইনসাফ করে। অতঃপর হযরতত দাউদ (আ) তাহার প্রতিপানককের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বিশান সায়াজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে যবূর শিঙ্কা দিয়াছেন, আমার জন্য লোহা নরম করিয়াছ্নে, পাহাড় পর্বত ও পাখীকে আমার অনুগত করিয়াছ্ছেন যাহারা আমার সহিত তাসবীহ করে। আমাকে হিকমত দান করিয়াছছন এবং 'জোরালো বক্তব্যের অধিকারী করিয়াছেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) তাঁার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, সকন প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি বায়ুকে আমার অধীনন্থ করিয়া দিয়াছেন এবং জ্বিনসমূহকেও যাহারা আমার নির্দেশে বড় বড় অট্যালিকা নির্মাণ করে এবং প্রকাড প্রকাড্ড পাত্রఆ প্রস্তুত করে। যিনি আমাকে পৃপক্ষীর কथা বুঝিবার জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিযর্যে আমাকে মর্যাদা দান কর্রিয়াছেন। মানব দানব ও পఆপদ্মীকে আমার অধীনন্থ কর্রিয়াছ্েন এবং বহু মু'মিন বান্দাদের উপর আমাকে মযার্দা দান করিয়াছেন আর আমাকে এমন বিশান সয্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছছন যাহা অন্য কাহারও পক্ষে সমীচীন নহে এবং উহা এমনই পবিত্র সাম্রাজ্য বে উহার কোন হিসাব নিকাশ ছিন না।

অতঃপর হयরত ঈসা (আ) আল্লাহর প্রশংসা করিতে আরু করিলেন। তিনি বলিলেন সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে তাহার কালেমার সাহাব্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হযরত আদম। (আ)-কে বেমন পিতা ব্যতিত সৃৃ্টি করিয়াছেন আমাককও তেমনি পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ज্ञামাকে কিতাব, হিকমত এবং তাওরাত ও ইজ্জিন শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাকে এই জ্ঞান দান করিয়াছছ বে, আমি পাখীর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ফুকক দেই অমনি উহা আল্ধাহর নির্দেশে একটি জীবিত পাখী হইয়া যায়। তিনি আমাকে এই জ্ঞানও দান কর্রিয়াছেন यে, আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মাঙ্দ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিয়া দেই এবং আল্লাহর নির্দ্দেশ মৃত্রেও জীবিত করিয়া দেই। তিনি আমাকে টপরে উত্তোনন করিয়াছেন, পবিত্র করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার আম্মাকে ধিকৃত শয়ত্তান হইতে আশ্র্য দান করিয়াছেন । সুতরাং আমাদের উপর শয়তানের কোন প্রতাব প্রতিফনিত হয় না। রাবী

ইব্ন কাছীর——ゝ (৬ষ্ঠ)



















 নাই। बाমি পর্তিত্ট ইऐয়াছি।












এবং বাম দিকেও একটি দরজা বহিয়াছে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। ইনি ডান দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া পড়েন এবং বাম দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া দেন ও চিন্তিত হন। রাসূনूন্নাহ (সা) বলেন, তখন আমি বলিলাম, হে জিবরীী, ইনি কে? এই দুইটি দর্রা কি? তিনি বলিলেন, ইনি হইলেন আপনার আদি পিত হযরুত আদম (অা) তাহার ডান দিকের দরজাটি হইন বেহেশতের দরজা এবং বাম দিকের্ন দরজাটি ইইল দোयখখর দর্জা। যখন তিনি তাহার কোন সন্ঠানককে বেহেশত্র প্রবেশ করিতে দেখন তখন তিনি হাসিয়া পড়েন ও আনন্দিত হন আর যখন তাহার কোন সন্তানকে দোযখে প্রবেশ করিতে দেখেন তথন তিনি ক্রু্দ্দন করেন ও চিত্তিত হন। অতঃপর হযরত জিবরীল (অ) जাহাকে নইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ কর্রিলেন এবং উহার দরজা খুলিতে বলিলেন, আসমানের ফিরিশতারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনার সহিত ইনি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ রাসূনূন্নাহ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, शু। जाহারা বनিলেন, আল্লাহ্র খनীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ্ শান্তিতে রাখুন। তিনি. উত্তম ভাই, আল্লাহর উত্তম থলীফা ও উত্সম আগন্তুক। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ কর্রিয়া দুইজন যুবককে দেথিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীন! এই দুইজন যুবক কাহারা? তিনি বলিলেন একজন হयরত ঈসা ইবন মারিয়াম (অা) এবং অপরজন হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (অা)। তাহারা উভ<্রে পর্প্পর খালাত ভাই। রাবী বলেন, অতঃপর হযরুত জিবরীন (অা) তাঁাকে লইয়া তৃতীয় आসমানের আরোহণ করিলেন। আসমানের দরজা খুলিতে বলিলো ফিরিশতাগণ জিঞ্ঞাসা করিলেন আগণ্তুক কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথথ কে? তিনি বলিলেন, মুহামদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্নাহর দররার্রে ডকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহর খনীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ শ্সত্তিতে রাাুু। তিনি আমাদ্দর উত্তম ভাই ও আল্লাহর উত্তম খনীফ এবং উত্তম আগন্ভুক। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যিনি সমস্ত মানুষ্রে মধ্যে সর্বাধিক উজ্ঘqল ও সৌন্দর্রময় বেমন চৌদ্দ তার্রিখের চাদ সকল নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জুল ও সৌক্দ্যময়। রাসূলুল্নাহ জিজ্gাসা করিলেন, হে জিববীী! ইনি কে? তিনি বলিহেন , ইনি হইলেন, আপনার ভ্রাত হযরত ইউসুফ (जা)। রাধী বলেন, অতঃপর হয়ত জিবরীী তাঁহাকে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। দরজজা খুলিতে বলিলে জিঞ্ঞাসা করা হইল, आপনি কে? তিনি বনিলেন জিবরীল। आসমান্নর ফিরিশিত্তাণ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

ইইয়াছে। তিনি বনিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খनীফাকে শাত্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই ও উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূনूল্মাহ আসমানে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তির সাক্ষল লাভ করিন্লেন। তিনি জিঅ্ঞাসা করিলেেন হে জিবরীী! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি इযরত ইদরীীস (আ)। আল্লাহ তাআালা তাহাকে উচ্চস্থানে বুনন্দ কর্রিয়াছেন। অতঃপ্র इযরত জিবরীল (অ) তাহাকে পঞ্চ আসমানের দিকে নইয়া ছूটিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজজা খুলিতে বনিলেন। তাহারা জিঞ্ঞেসা কর্রিনেন আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীী! তাহারা জিজ্ঞাসা করিনেন, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন , মুহাপদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিনেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছহ? তিনি বनिলেন হা, তখiন তাহারা বলিলেন আল্মাহ আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাথুন। তিনি উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্ত্ম আগন্তুক। অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ কর্রিয়া দেথিলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। এবং তাহার চতুর্দিকে কিছু লোক বসিয়া কথা বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? জার তাহার চতুর্দিকে অবস্থানকারী লোকেরা কাহারা? তিনি বनিলেন তিনি হইলেন সর্ব জনথ্রিয় নবী হযরত शার্ন (আ) এবং তাহার পার্শ্বে অবস্शানকারী লোকজন হইন বনী ইসরাঈল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া ষঠ্ঠ আসমানের দিকে ছুটিলেন এবং তथায় পৌছিয়া আসমান্নে দরজা খুলিতে বনিলেন। জিজ্ঞাসা করা ইইন, আপনি কে? তিনি বनिলেন, আমি জিবরীন। তাহারা জিঞ্ঞাসা করিন, आপনার সাথী কে? তিনি বনিলেন হযরত মুহাশ্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছছ? তিनि বলিলেন জী रे, তথन তাহারা বनिলেন আল্gাহ তাআালা আমাদের ভাই ও তাহার খলীশকে শান্তিতে রাহুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খনীফা ও উত্ত্য আগব্যুক।

অতঃপর •রাসূনूল্নাহ (সা) প্রবেশ করিলেন, সেখানে তিনি এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তিনি যখন তাহাক্ে অত্ক্র্রম করিয়া চনিয়া গেলেন তখন সেইব্যক্তি কাঁদিত্ত নাগিল। রাসূনুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেসা করিলেন ইনি কে? এবং তাহার কাঁদিবার কারণ কি? তিनि বनिলেন তিনি হইনেন হयরত মূসা (আ)। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের ধারণা ছিন আমিই মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল। অথচ ইनि দूনিয়ায় আমার পরে আপমন কর্রিয়াহ আমি আখিরাতে তাহার পশচাতে थাকিব। यদি ఆयू এতট্মইই হইত তবুও কোন পরোয়া ছিন না কিন্হু প্রত্যেক নবীর সহিত তাহার উম্মত थাকিবে। অতঃপর হযরুত জিবরীল (जা) রাসূনूন্লাহ (সা)-কে নইয়া সক্তম জসমানে আরোহণ করিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজা খুনিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইন আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীীল! জিজ্ঞাসা কর়া ইইন; আপনার

সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাশ্মদ (সা)। ফিরিশিত্তাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছ্?? তিনি বনিলেন হা, তখন जাহারা বনিলেন আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শাত্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খনীফা ও উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন ব্যক্তির্র সাক্ষাৎ লাভ করিলেন যাহার মাথার চুলের কিয়দাংশ পাকা এবং তিনি বেহেশতের দরজার নিকট একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাহার নিকট কিছু. লোকও ज্রাছে याহাদের মুখমড্ল কাগজের ন্যায় উজ্জৃন। আর কিছূলোক এমনও আাছ যাহাদের বর্ণ কিছু ময়নাযুক্ত। অতঃপর সেই ময়লাযুক্ত বর্ণ্র লোক্ণলি উঠিয়া গো এবং একটি নহরে ডুব দিয়া গোসল করিল। নহর হইতে বাহির হইলে তাহাদের ময়লা কিছুটা ছুটিন। অতঃপর তাহারা অপর একটি নহরে ডুবাইয়া গোসল করিন। ঘখন তাহারা বাহির হইয়া আসিন তথন দেখা গেন তাহাদের ময়না 'আরো কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা অন্য অার একটি নহরে প্রবেশ কর্রিয়া গোসল করিল ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরিক্কার হইয়া গেন এবং তাহাদের অন্যান্য সझীদদর ন্যায় উজ্জ্ল হইয়া গেন এবং তাহাদদর সহিত বসিয়া. গেন। তখন রাস্সূলুল্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, এই পাকা চूল বিশিষ্ট লোকটি কে আর ঐ উজ্ঞূন বর্ণ্র এবং ময়লা যুক্ত লোকজন কাহারা? आর ভেই নহরসমূহ্রে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে ঐ নহর্রসমূহ কিসের? তিনি বলিলেেন, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি হইলেন, আপনার পিত হয়ত ইবরাহীম (আ) দুনিয়ায় সর্ব প্রথম তাহার-ই চুল পাকিয়াছ্ আর ঐ উজ্জqন চোরা বিশিষ্ট লোক হইল সেই সকन মুমিন লোক যাহারা সর্ব প্রকার খারাপ কাজ হইতে পবিত্র র্হহিয়াছে। जার যাহাদের বর্ণ কিছুটা ময়না রহহ্যাছে ঢাহারা হইন লেই সকন লোক যাহারা ভাল মন্দ উভয় প্রকার কাজ করিয়াছ্ অতঃপর তাহারা ঢওবা করিয়াছে এবং আল্লাহ তাআলা তাহাদদর তওবা কবূন কর্নিয়াছেন। আর বে নহরঙলি আপনি দেথিয়াছেন উহার প্রথমটি হইল জাল্লাহর রহমত দ্দিতীয়টি হইল আল্মাহর নিয়ামত আর তৃতীয়টি হইল পবি্্র শরাবের নহর।

রাবী বলেন, जতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) সিদরাতুন মুন্তাহা নামক স্থানে পৌছিনেন। অতঃপর তাহাকে বনা হইন, ইহ হইল, সেই স্থান বেখানে কেবন সেই সকন লোক পৌছবে যাহারা জাপনার অনুকরণ করিবে। দেখা গেল উহা একটি গাছ যাহার মূল হইতে পাক পবিত্র পানির নহর সুস্বাদু দুধ্রে নহর ও নিশাযুক্ত সুমিষ্ট শরাবের নহর ও পরিকার মধুর নহর প্রবাহিত হইয়াছে। উহা এমন একটি গাছ যাহার ছায়াতনে সত্তর বеসর কাল কোন সোয়ারী চলিতে থাকিনেও উহার শেষ প্রান্তে পৌছিতে পার্রিবে না। উशার এক একটি পাতা এত প্রকাড বে মানুষের বিরাট একটি দনকে ঢাকিয়া ফেনিতে পারে। আল্লাহর নূরে চতুর্দিক হইতে উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অার পাখীর ন্যায়

ফিরিশিতগণ উহাকে ঢকিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আল্লাহর মহব্বতে তথায় অবস্থান করিতেছে। তখন আল্লাহ ত‘‘जানা তাঁহার সহিত কथা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি প্রার্থনা করুন্ - রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনন আপনি হযরত ইবরাহীম (অা) কে খनীফা বানাইয়াছেন এবং তাহাকক বিশান সয়াজ্য দান করিয়াছিলেন। হयরুত মূসা (আ) এর সহিত কথা বলিয়াছেন। হযরতত দাউদ (অ) কেও বিশাল সয়াজ্য দান কর্রিয়াছিলেন তাঁহার জন্য লোহা নরম কর্যিয়াছেলেন ও পাহাড় পর্বতসমূহকে তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছ্লেন। হযরত সুলায়মান (আ) কে বিশাল সায়াজ্য দান করিয়াছিলেন অর মানব দানব ও শয়তানকে তাহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন বায়ুকে ও তাঁহার অধিনন্থ করিয়াছিলেন जার ঢাহাকে এমন সায়াজ্য দান করিয়াছিলেন যাহা তাহার পরবর্তী কাহারো পক্ষ সমীটীন নহে। হযরত ঈসা (অ) কে তাওরাত-ইজীল শিক্ষা দিয়াছ্লেন আর তাহাকে এমন শক্তি দান কর্রিয়াছিলেন বে তিনি জন্যাক্ধ ও কুষ্ঠ রোগকে ভান করিতে পারিতেন আর আপনার নির্দেশে তিনি মৃতকেও জীবিত করিতে পারিতেন এবং তাহাকে ও তাহার আম্মাকে ধিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহদদর উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। তখন আল্লাহ ত‘আলা রাসূनूন্নাহ (সা) কে বনিলেন, আপনাকেও আমি খनীল বানাইয়াছি। তাওরাতে হাবীবুর রহমান নামইই ইহ লিপিবদ্ধ ইইয়াছে। আর আপনাকে সমপ্গ মানব জাতির প্রতি সুসং্বাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী কর্রিয়া প্রেরণ করিয়াছি। আপনার অত্তরকে আমি খুলিয়া দিয়াছি। আপনার বোঝা আমি সরাইয়া দিয়াছি আপনার সম্মান आমি বুনল্দ কর্য়াছি। যখনই আমার যিকির করা হয় তখন আপনার যিকিরও আমার সহিত করা হয়। জাপনার উশ্থতকে আমি সর্বোতম উশ্মত সৃট্টি করিয়াছি মানব জাতির কল্যাণার্থে जাহাদিগক্কে সৃষ্টি করা. হইয়াছে। आপনার উম্মতকে মধ্যবর্তী উম্মত কর্যিয়াছি। जাপনার উন্মতকে সর্ব্রথ্র উম্মত ও সর্বশেষ উম্থত করিয়াছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই সাক্ষ্য প্রদান না করে ব্ আপপি আমার বান্দা ও আমার রাসূল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের খুত্বা ঠিক হয় না। আপনার উম্মের মধ্য্য কিছু এমন লোকও সৃষ্টি কর্রিয়াছি যাহাদের অন্তরে তাহার কিতাব রহহিয়াছে আর আন্বিয়ার্যে কিরামদের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে সৃi্টি করিয়াছি কিন্তু সর্বশশষ প্রেরণ কর্রিয়াছি। এবং সর্বপ্রথম ফয়সানা করা হইবে। আপনাকে সাতটি আয়াত দান কর্রিয়াছি যাহা বার বার পাঠ করা হয় यাহা जন্য ক্সোন নবীকে দান করা হয় নাই। আপনাকে আরূশের নীচ ইইতে সুরা বাক্ধারাহ এর শেষ আয়াতসমূহ দান করিয়াছি যাহা আপনার পৃর্বে অন্য কোন নবীকক দান করি নাই আাপনাকে কাওসার নামক হাউয দান কনিয়াছি। আপনাকে আমি আটিি অংশ দান করিয়াছ্ি। ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, সালাত, সদকা, রমযানের সাওম, সৎকর্ম্মের নির্দেশও অসৎকর্ম ছইতে নিষেব আর আপনাক্ক জামি সর্বপ্রথম সর্বকেষ নবী

কর্য়য়াছি। অতঃপর রাসৃনুল্মাহ (সা) বনিলেন, আল্নাহ তাআলা আমাকে ছয়াি বষ্তু দ্বারা ফयীলত দান কর্রিয়াছেন। আমাকে তিনি কালামের প্রথমাংশ লেষাংশ দান করিয়াছেন। আর তিনি আমাকে জামেউন হাদীস (ব্যাপক অর্থ বোধক বাণী) ও দান করিয়াছেন। সমগ্ মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এক মাস দূরবর্তী এলাকায় অবস্থানকারী শর্রুর অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার জনা গনীমতের মান হানাল করা হইয়াছে যাহা আমার পৃর্ব্রে কাহারও জন্য হানাল করা হয় নাই। সারা পৃথিবীকে আমার জন্য সালাতের স্शান ও পবিভ্রত দানকারী হিসাবে সৃষ্টি ইইয়াছে। রাবী বনেন, তখন রাসূনুল্নাহ (সা) এর প্রতি পধ্ধাশ সালাত ফরীয করা হইন। অতঃপর তিনি যখন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং এই নির্দেশকে হানকা ও সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কার্ণ আপনার উম্মত দুর্বল উশ্মত। আমি বনী ইসরাभল হইতে বড় তিক্ত অডিজ্ঞেত লাভ করিয়াছি। অতঃপ্র নবী করীম (সা) তাহার প্রতিপানকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হকুমকে সহজ করিবার জন্য প্রাথনা করিলেন। ফাে আল্লাহ দশ সানাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হযরতত মূসা (আ) এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সানাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বনিলেন চল্লিশ সাनাতের। इযরত মূসা বলিলেন আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হকুম সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বন উশ্মত। বনী ইসরাঋল ইইতে আমি বড়ই ত্তিক্ত অতিজ্ঞে লাভ করিয়াছি।

অতঃপর চিনি পুনরায় তাহার খতিপালককের নিকট গমন করিলেন। এবং সালাতের সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রার্থনা কর্রিলেন। আল্লাহ ত|'জানা দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) হयরত মূসা (অা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিনেন কত সানাতের হকুম করা ইইয়াছে? তিনি বলিলেন ত্রিশ সানাতের। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন आপনি আপনার প্রতিপানকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং সালাতের হকুম সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বন উম্মত। आমি বনী ইসরাঈল ইইতে বড় কళ ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাতের হকুমকে সহজ করিবার জন্য আবেদন করিনে তিনি আরো দশ সানাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূनून्वाহ (সা) পুনরায় হযরতত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিনে তিনি পুনরায় জিঞ্ঞাসা করিলেন কত সানাতের হকুম করা ইইয়াছে? তিনি বনিনেন, বিশ

সানাতের। এবারও তিনি বলিলেন আপনি আল্মার দরবারে গমন কত্যিয়া এই হকুমকে অধিকতর সহজ করিবার আবেদন করুন। আপনার ঊম্মত সর্বাধিক দুর্বল। আর আমি বনী ইসরাঋল় হইতে বড় কষ্ঠ ভোগ কর্রিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আা্পাহর দরবারে গমন করিয়া দর্খাস্ত করিলে তিনি আবার দশ সানাত কম করিয়া দিলেন। রাসূনूন্নাহ (সা) আবারও হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, দশ সাनাতের। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন। আপনার উশ্মত বড়ই দूর্বন উশ্থত। রাবী বলেন, जতঃপর রাসূনুল্মাহ (সা) লজ্জায় নজ্জায় আল্ধাহর দরবারে গমন করিয়া এবারও হুকুম সহজ কর্রিবার দরখাষ্ত করিনেন। এবার আল্লাহ ত'অানা. পাঁচ সানাত্র হ্রাস করিলেন। এবার হयরত মূসা (অা) জিজ্ঞাসা কর্রিনে তিনি বনিলেন, পাঁচ সালাতুর হকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, जাপনি পুনরায় গমন করিয়া দরাস্ত করুন আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্যত আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড়ই কষ ভোগ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন জমি অনেকবার আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া হ্রাস কর্রিবার আবেদন জানাইয়াছি। এখন আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে। जতএব আর আমি তাঁার দরবারে এই বিষয় নইয়া যাইব না। তথন আল্লাহর পক্ষ ইইতে বলা হইল যদি আপনি খ̌র্ব্যারণ করিয়া সালাত নিয়মিত আদায় করেন তবে পঞ্চাশ সালাতের সওয়াব দান হইবে। কারণ প্রত্যেক নেক কর্মের বিনিময় দশ তণণ দেওয়া হয়। অতঃপর রাসূন্নুল্নাহ (সা) সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। রাসৃলूন্মাহ (সা) প্রথম যখন হযরত মৃসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি সর্বাধিক কঠিন ছিলেন কিন্ूু প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নরম।

উক্ত হাদীসকক ইমাম ইবন্নে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে উবায়ুদ্নাহ.... হयরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা কর্যিয়াছেন। এবং হাফি্য আবূ বকর বায়হাকী আবূ সায়ীদ মালানী जানী ইবনে সাহ্ন ছইইতে অনুহ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি ইবনে জরীর (())-এর ন্যায় হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন হাকীম जাবূ অদ্মুল্নাহ হাদীসট্টিকে ইসাঈল ইবনে মুহাশ্মদ ইবনে ফ্যল ইবনে মুহাম্ম শা'বানী হইতে তিনি তাহার দাদ্ড হইতে তিনি হযরত আবূ হরায়রা (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবৃ হাতিম বলেন আবৃ যুরআাহ হयরত আবূ হরায়রাহ (রা) হইতে
 এর তাফসীর প্রসস্গে হাদীসটি দীর্ষজাপ্পে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফ্র রাযী সশ্পর্কে হাফিয আবূ যুরুাহ রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায়
 করিয়াছেন পক্ষাত্তরে কেহ কেহ তাহাকে সিকাহ (নির্ভর্যবোগ্য) বनिয়াও মত প্রকাশ

কর্রিয়াছেন। কিন্ুু তাহার স্যরণ শক্তি দুর্বল ইহা স্পষ্ট অতএব ভ্যই হাদীস কেবল তিনি একা বর্ণনা করিয়াছেন উহার বিখ্ধতত বিবেেনা সাপেক্ষ। উপরে বর্ণিত হাদীসের কোন কোন শক্দে বহ্ গারাবত（ স্বপ্ন সশ্পর্কিত হাদীলেরও কিছ্ অশশ সংযুক্ত হইয়াছে যাহা ইমাম বুখার্রী হ্যরত সামুরাহ ইবনে জুন্দব（রা）হইতে বণ্ণনা করিয়াছেন। রেওয়াঁ্যেতটিতে একাধিক হাদীসের সমাবেশ ঘটিয়াছে ইহারও সষ্ভবনা রহিয়াছে। অথবা ইহাতে স্বপ্নের ঘটনা কিংবা মি‘রাজের ঘটনা ব্যতিত অন্য কোন घট্নাও হইতে পারে।

ইমাম বুখারী ও মুসনিম তাহাদের সহীহ গ্রন্হদ্বয়ে আাদ্দুর রাব্যাক হযরত আব্ হুরায়রা（রা）হইতে বর্ণিত তিনি বলেন，রাসুলুল্ধাহ（সা）ইর্রশাদ করিয়াছেন， মি’রাজের রাত্রে হযরত মূসা（আ）－এর সহিত আমার সাক্ষেৎ ঘটিয়াছিন ঢাহার মুনホুলি সোজা এবং দেখিতে তিনি শানুয়া গোত্রের মানুষ্েে মত। হযরত ঈসা（আ） এর সহিতও আমার সাক্巾ৎৎ घটিয়াহিল তিনি মধ্যম গড়নের লালবর্ণ্ণর লোক এবং মনে হইল এখন গোসনখানা হইতে গোসল করিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি বলেন， एयরত ইবরাহীম（অ）－এর সহিতও আমার সাক্ষৎ घটিয়াছিন এবং তাহার সহিত আমারই সর্বাপপক্ষা বেশী সাদৃশ্যতা রহিয়াছে।

রাসূনুল্নাহ（সা）বলেন，আমার নিকট দুইটি পাত্র আনা হইল একটির মধ্যে দুধ এবং অপরটি্র মধ্যে ছিন মদ। আমাকে বনা ইইন যেইটি ইচ্ম আপনি গ্রহণ করুন। অতঃপর जাম দুধ লইলাম। এবং উহা পান করিলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল আপনি ফিতরাত মুতাবিক সঠিক আমল করিয়াছেন，মনে রাখিবেন，যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উন্থত বিজ্রান্ত হইয়া যাইত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম অन্য এक সূত্রে ইমাম যুহরী হইতে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াহ্ছেন। মूসলিম শরীফে মুহ্মদ ইবনে রাফ্ আবূ হরায়রা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূন্ন্নাহ（সা） ইরশাদ করিয়াছেন আমি কা’বা গৃহের হাতীম ছিলাম এবং কুরাইশরা আমাকে ＇ইসরা’ সশ্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিন। তাহারা আমার নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস সশ্পর্কে অনেক প্রশ্ন করিতেছিল কিষুু উহার আমার মনে ছিন না। অত্রব আমি এতই অস্থির হইয়া পড়িলাম বে পূর্বে কথনও এত অস্থির হইই নাই। অতঃপর আল্ধাহ ত＇আালা বাইহুন মুকাদ্দাসকে আমার সম্থুথে পেশ করিলেন এবং আমি দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সকন্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। আমি আমাকে আম্ব্যিয়ে কিরামের একটি জাম‘আআতের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হ্যরত মূসা（আ）－কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেথিলাম। তাহার মাথার চূল সোজা এবং দেখিতে তিনি শানুয়া গোত্রের লোকের মত। হযরত ঈসা（আা）－কেও দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহাকে দেशিতে অনেকাঁা হযরত উন্নওয়াহ ইবনে মাসউদ সকফীর মত। হযরতত ইবরাহীম

ইবৃন কাঘীর——之（৬ট্ঠ）
(আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলেন। তিনি দেখিতে অনেকটা আমার মত। অতঃপর সালাতের সময় হইল এবং আমি তাহাদের সকলের ইমামতি করিলাম। যখন সালাত হইতে অবসর হইলাম তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ! এই হইলেন মালেক জাহান্নানের প্রহরী। আমি তাহার সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলাম এবং তিনিই প্রথম আমাকে সালাম করিলেন। ইবনে আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম হযরত আবূ হহায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন মি‘র্জের রাত্রে যখন আমি সপ্তম আসমানে পৌছিলাম তখন আমি উপড়ে তাকাইয়াই গর্জন ও বিকট বজ্রের শব্দ খনিতে পাইলাম। এবং বিদ্যুৎ দেখিতে পাইলাম এবং এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম তাহাদের পেট প্রকান্ড ঘরের ন্যায় यাহার মধ্যে সাপ রহিয়াছে এবং বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবর্রীল! তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল সুদখোর। অতঃপর যখন আমি প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হইলাম তখন নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে তথায় ধূলা-বালু ধুঁয়া এবং তথায় চিৎকারও শুনিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল শয়তানের দল यাহারা আদম সন্তানের সম্মুখ দিয়া আনাগোনা করিতে থাকে। ফলে তাহারা যমীন ও আসমানের বিশাল্ সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করিতে পারে না। যদি ইহা না হইত তবে তাহারা বহু বিস্ময়কর বস্তু দেখিতে পাইত। ইমাম আহমদ হাসান ও আফফান হইতে তাহারা উভয়ই হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাও হাম্মাদ ইইতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

## পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সাহাবীর রেওয়ায়েত

হাফিয বায়হাকী বলেন, হাকিম আবূ আব্দুল্নাহ হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইইতে সুলাইম (র).... হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে এবং জুওয়াইর, যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা সকলেই বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) হযরত উণ্মে হানী (রা)-এর ঘরে ইশার সালাত শেষে ওইয়া ছিলেন। আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহার মধ্যে সিড়ি ও ফিরিশ্তার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। বিঙ্ধ সূত্রে কোন হাদীস প্রমাণিত হইলে উহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। আবু হার্নন আব্দী হইতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, "মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং মি’রাজ সম্পর্কে উক্ত হাদীস যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা যথেষ্ট"। অবশ্য বহ্হ তাবেয়ীন ও তাফসীরকার ইমামগণ হাদীসটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

## উম্মুল সু‘মিনীন হयরুত আঢ়়শা (রা) কর্ত্থক বর্ণিত রেওয়ায়েত

ইমাম বায়হাকী বনেন, হাফিয আবূ আবদুন্নাহ.... হযরত আల়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন যেই রাত্র রাসূনূল্লাহ (সা)-কক মুসজিদুল আকসায় লইয়া যাওয়া হইন উহার পরদিন সকানে রাসূনুল্ধাহ (সা) মনুষের কাছে বর্ণনা করিলেন তাহাদের কিছু লোক ঈমান ত্যাগ করিল, যাহারা রাসূলুল্बাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আসিয়াছিন ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্ধীকর করিয়াছিল তাহারা এই সংবাদ লইয়া হযরুত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এর নিকট গিয়া বলিল, आপনি জােন ক়ি? आপনার সiীীী কি বলেন, তাহাকে নাকি গত রাত্রে বাইতুন মুকাদ্দাস নইয়া যাওয়া হইয়াছিন। তখন তিন্নি বनिजেন, সত্যই কি তিনি ইহ বলিয়াছেন? তাহারা বলিল হা,: তখন তিনি বনিল্নেন यमि তিনি এই কथা বলিয়া থাকেন তবে ঘটনা সত্য। তাহারা বলিল জাপনি ইহা. বিশ্যাস করেন বে, র্রাত্রে তাহাকে বাইহুল মুকাদাস নইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ভোর হইবার পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন হা, আমি তো ইহা অপেক্ষাও অধিক দূরবর্তী বিষয়ে আমি ঢাহাকে বিশ্বাস করি। সকালে বিকালে অাসমান ইইতে আগত সংবাদদর ব্যাপার্র তাহাকে বিশ্বাস করি। এই কারণণই, ঢাহাকে সিদীক (সত্তবাদী) বनিয়া উপাধি দান করা হইয়াছে।

## হयরত উম্মে হানী বিনতে জাবূ তালেব (রা) কর্ত্ক বর্ণিত রেওয়াত্যেত

মুহাম্দদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাশ্পদ ইবনে মুহাম্রদ সায়েব কনবী (রা)....উল্মে হানী বিনতে আবূ তানেব (রা) ইইতে বর্ণিত তিনি র্রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর মি‘রাজ সम্পক্কে বলেন, ব্যই রাত্রে রাসৃনুল্নাহ (সা)-এর মির্রাজ সং্যটিত হয় লেই রাত্রে তিনি আমার घরে নিট্রিত ছিলেন। ইশার সালাত শেষে তিনি পুনরায় ন্দ্রা যান। আমরাও ন্দ্রি যাই। ভোর হইবার পৃর্বে আমরা রসূনুল্মাহ (সা) কে জাপ্পত করিলাম। যখন তিনি সালাত পড়িলেন এবং আমরাও ঢাহার সহিত সালাত পড়িলাম তখন তিনি বলিলেন হে উচ্মে হানী আমি তোমাদের সহিত ইশার সানাত পড়িয়াছ্নিাম এবং এখন ফজরের সালাতও তোমাদের সহিত পড়িনাম। এই সময়ের মধ্যেই আল্ধাহ ত'অালা আমাকে বাইতুন মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছাইয়াছ্নে এবং পুনরায় তোমাদর নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন। বেমন তুমি দেথিতেছ। কালবী নামক রাবী মুহাদ্দিসিনগণের নিকট বর্জিত। কিন্তু আবূ ইয়ালা তাহার মুসনাদ্দ মুহাম্ম ইবনে ইসমাঈল আনসারী....উম্মে হানী (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফ্যি আবুল কালেম তবরানী आদूল আ'बा ইবনে আবুল মুসাতির.... হयরত উল্মে হানী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মি’রাজ্জর রাত্রে রাসূনूল্মাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে না পাইয়া বড়ই অস্থির হইনাম এবং আমার বিন্দিরাত্র অত্বিহিত করিলাম ভয় হইন, কুরাইশরা তাহকে কোন বিপদে ফেনে নাই

তো? কিজ্ু রাসৃনুল্মাহ (সা) বলিলেন হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া आমার হাত ধরিয়া বাহির করিয়াহিলেন। বাহির হইয়া দেখি, দরজার নিকট একটি সোয়ারী রহিয়াছে। যাহা খচ্চর হইইতে ছেটট এবং গাধা অপেক্মা বড়। অতঃপর জিবরীল (অ) আমাকে টহার ঊপর সোয়ার করাইলেন এবং সোয়ারীটি চলিতে চলিতে বাইতুল মুকাদাস পর্যত্ত প্ৗৗছিয়া গেল। অতঃপর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দর্শন করাইনেন। দেথিতি তিনি আমার মতই মনে হয়। হ্যরত মূসা (আ) এর সহিতও সাক্ষৎৎ घটিল। তিনি দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ঠ সোজা দূল বিশিষ্ট এবং দেখিতে আयদে শানুয়া গোত্রের লোকের মত মনে হয়। আমাকে তিনি হযরত ঈসা (আ) কেও চৈখ্যাইনেন যিনি মধ্যমাকৃতি এবং ওত্র-লালিমা মিশ্রিত বর্ণের এবং উরওয়াহ ইবনে గার্সউদ (রা)-এর সাদৃশ্য। তিনি আমাকে দজ্জানকেও দেখাইনেন যাহার ডাইন চক্ষু
 বলেন, আমার ইচ্ম যাহা আমি দেখিয়াছি কুরাইশদের নিকট গিয়া উহা বলি। হযরত উশ্মে হানী বলেন, আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি আপনি আপনার কওমের নিকট যাইতেছেন যাহারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং আপনার কথা অন্বীকার করিবে অতএব আমার ভয় হইতেছে বে তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিবে কিন্ু তিনি আমার হাত ইইতে তাহার কাপড় ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদের নিকট প্পৗছিয়া গেলেন। ঢাহারা তখন মজলিস করিয়া বসিয়াছিন। তিনি আমাকে যাহা কিছু ఆনাইয়াছিলেন তাহাদিগকে তাহাই ৫নাইয়াছিলেন। তথন জুবাইর ইবনে মুত্াম मাঁড়াইয়া বলিন, হে মুহা্মদ! यদি आপনি পূর্ব্রের ন্যায় সত্যবাদী থাকিতেন তবে আমাদের সম্মুদ্যে এই ঘটনা বলিতেন না। অতঃপর আর এক ব্যত্তি বলিল, হে মুহাম্মদ (সা) आপনি কি অযুক স্থানে আমাদের কাফেলার নিকট দিয়া অত্র্রিম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হা, আল্লাহর কসম, তাহারা তাহাদের একটি উট হারাইয়াহে এবং আমি তাহাদিগক্ক উহা খুঁজিতে দেথিতে পাইয়াছি লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি অমুক গোত্রের উটের নিকট দিয়া অত্র্রিম করিয়াছেন। তিনি বनিলেন হা, आমি তাহাদিগকে অমুক অমুক স্থানে দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের একটি লাল উটের পাও ভাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের পানির একটি পাত্র হইতে আমি পানিও পান করিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ম, বলুন তো কত উট ছিন এবং কতজন রাখাল ছিন? রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, आমি উটের সংখ্যা ও রাখালের সংখ্যা তো আর নক্ষ্য কর্রিয়া দেখি নাই কিন্নু আল্মাহ তাহার সমুখ্রে কাফ্লোকে উপস্থিত করিয়া ছিলেন, এবং তিনি উট ও রাথানদ̆র সংখ্যা ঠিক ঠিকমত अনিয়া লইনেন।

- অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকট অযুক গোত্রের উটের স্থ্যা সশ্রর্কে জিজ্ঞাসা কর্রিয়াছ। তাহাদের সং্খ্যা এত। এবং তাহাদের অযুক অমুক রাখাল রহিয়াছে। আর অমুক গোত্রের উট সম্পক্কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

তাহাদের সংখ্যাও এত এত এবং তাহাদের মধ্যে ইবনে আবূ কুহাফার একজন রাখালসহ অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে আর তাহারা কাল সকাল পর্যন্ত ছনিয়ায় নামক স্থানে পৌছিয়া যাইবে। রাসূলুল্মাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা ছানিয়ার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, তিনি সত্য বলিয়াছেন কিন্না? অতঃপর তাহারা সত্য সত্যই কাফেলা দেখিতে পাইল এবং তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কন্রিল, তোমাদের কি কোন উট হারাইয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ অন্য কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কোন লাল উটের কি পাও ভাभিয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ, জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কি কোন পানির পেয়ালা আছে? তাহারা বলিল হাঁ। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি উক্ত পানির পেয়ানাটি সংরক্ষিত করিয়া রাখি। উহার পানি কেইই পান করে নাই এবং ফেলিয়াও দেই নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্নাহ সত্য বলিয়াছেন। ঐ দিন হইতে তাহার উপাধি সিদ্দীক হইন ।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পর যাহার মধ্যে সহীহ হাসান ও যয়ীফ সর্ব প্রকার রেওয়ায়েত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি‘রাজের যে বিষয়ের উপর সকল রেওয়ায়েত ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল, রাসূনুল্নাহ (সা) পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং উহা একবারই সংখটিত হইয়াছে। অবশ্য রাবীদের বর্ণনাসমূহের মধ্যে এই পার্থক্য বহিয়াছে এবং কোন রেওয়ায়েতে কিছু বেশী বর্ণিত হইয়াছ আর কোন রেওয়ায়েতে কিছু কম বর্ণিত ইইয়াছে। মানুষ হইতে এত পার্থক্য অসম্ভব কিছুই নহে। কেবল মাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতিত কেহই ভুলের উর্ধ্বে নহে। যেই রেওয়ায়েত কোন বিষয়ে অন্য রেওয়াতের বিরোধী কেহ কেহ উহাকে একটি পৃথক ঘটনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতএব তাহারা ‘ইস্রা’ এর ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াহেন। কিন্তু তাহাদের এই মত বাস্তব সম্মত নহে। বাস্তবতা হইতে বহু দূরে। পরবর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে একবার পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় বার মক্কা হইতে আসমানে এবং তৃতীয় বার মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে আসমানে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা এই মত প্রকাশ করিয়া গর্ববোধ করিয়াছেন এবং ধারণা করিয়াছেন এই ভাবে অনেক প্রশ্ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। কিন্ুু তাহাদের এই মতও বাস্তবতা হইতে অন়্েক দূরে এবং পূর্ববর্তী উলামাত়ে কিরামদের সধ্য হইতে কেহই এই মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ ঊল্লেখ করেন নাই। यদি ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়া থাকিত তবে রাসৃলুল্ধাহ (সা) নিজেই তাঁহার উম্মতকে এই বিষয়ে জানাইয়া যাইতেন। এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণও ঘটনাটি একাধিক বার ঘটিয়াছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতেন।

মূসা ইবনে উকবাহ (র) যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূনুল্নাহ (সা)-এর হিজরতের এক বৎসর পৃর্বে মি‘রাজের ঘট্না ঘটিয়াছে। হযরত উরওয়াহও এই মত পোষণ করেন। সুদ্দী বলেন, হিজরতের ষোল মাস পূর্বে মি‘রাজ সংঘটিত ইইয়াছে। যাহা সত্য তাহা হইন মি’রাজের ঘটনা রাসূনুল্নাহ (সা)-এর জাগ্থতাবস্থায় সংখটিত হইয়াছিন নিদ্রাকালে নহে। তিনি মক্কা হইতে বোরাকে চড়িয়া বাইতুল মুকাদ্দাস প্পৗছছিয়াছিলেন। যখন তিনি মসজ্জিদের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দরজার কাছেই সোয়ারীটি বাঁধিয়া রাখিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুন মসজিদ সানাত পড়িলেন। অতঃপর তিনি সিড়ীর সাহাভ্যে প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আসমানসমূহ্েে আরোহণ করিলেন। প্রত্যেক আসমাননই আল্নাহর প্রিয় বান্দাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিন এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদার তারতম্য হিসাবে প্রত্যেকের সহিত সানাম কাनাম হইল। হযরত মূসা (আ)-এর সহিंত সাক্মৎৎ হইন ষষ্ঠ আসমানে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হইন সষ্তম আসমানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকেও অত্ক্র্ম করিয়া চনিয়া গেলেন এবং একটি সমতন স্থানে পৌছিলেন সেখানে তিনি কলমসমৃহের শব্দ ఆনিতে পাইলেন। তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা দেখিলেন যাহাকে আল্লাহর মহত্ণ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে স্বর্ণের পত্গ ও নানা রণণগর ফিরিশৃতাণ উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সেখানে তিনি হयরত জিবরীল (আ) কে তাহার আসন আকৃত্তে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে। সেখানে তিনি সুবজ বর্ণ্ণ রফ্রকও দেখিলেন যাহা আসমানের প্রান্তসমূহকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি বাইতুল মা’মূরকে দেথিলেন, যমীনের কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাইীম (আ) কে উহার সহিত পিঠ লাগাইয়া হেনান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেথিয়াছ্ন। বাইতুন মা’মূর আসমানের কা‘বা। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তত উহার মধ্যে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্ষ্ত দ্বিতীয়বার আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবোগ হইবে না। তিনি বেহেশ্ত ও দোযখও দেখিলেন। তথায় আাল্গাহ ত‘অালা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতও ফর্রय করিলেন.। অতঃপর হ্রাস করিয়া পাচ পর্যন্ত স্থির করিলেন। ইহা ছিল আল্লাহর পক্ক হইতে অনুগ্রহ। ইহা দ্বারা সালাতের মর্যাদাও স্পষ্টত বুবা যায়। অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) বাইতুন মুকাদালে নামিয়া আসিলেন তथন তাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম নামিয়া আসিলেন। সালাতের সময় হইলে তাহারা তাঁহার সহিত সালাত পড়িলেন। সষ্ববত ইহা সেই দিনের ফজরের সালাত। কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) আসমানের উপর আন্বিয়ায় কিরামের ইমামতি করিয়াছেন। কিন্ুু বিভিন্ন, রেওয়ায়েত দ্ঘারা বুঝা যায়় বাইতুন মুকাদালেই তিনি ইমামতি করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ রাসূলুল্ধাহ (সা) প্রথম যখন বাইতুল মুকাদাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তিনি ইমামতি

করিয়াছিলেন। কিন্ুু তিনি यে আসমান ইইতে নামিয়া ইমামতি কর্রিয়াছিলেন ইহাই স্পেষ্ট। কারণ রাসানুল্মাহ (সা) যখন আব্বিয়ায়ে কিরাম্মের মনযিলসমূহ অত্ক্রিম করিতে ছিলেন তখন তিনি হযরত জিবরীী (আ)-এর নিকট এক একজন করিয়া তাহাদের সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং জিবরীলল (অা) তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিত্তেছেনেন। यদि পৃর্ব্বই তাহাদের সহিত সাক্ষৎ হইয়া থাকে তবে এখন তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন কারণ थাকিতে পারে না।

আর ইহা অধিক সমীচীন বলিয়া বিবেচিতও বটে। কারণ রাসূলুল্নাহ (সা) মি'রাজের সর্ব্রথম উদ্দেশ্য হইন, আল্নাহর দর্রবারে উপস্থিতি ভেন তিনি রাসূনুল্মাহ (সা) ও তাহার উম্মতের প্রতি তাহার যাহা ইচ্ঘা ফর্যय করিতে পারেন। লেই উল্লেশ্য যখন পূর্ণ হইন তখন তিনি তাহার নবী-রাসূল ভাইদের সহিত মিলিত হইলেন এবং হযরত জিবরীল (আ)-এর ইংগিতে তিনি সকল আম্বিয়াত্যে কিরামের ইমামতি করিলেন। এইভাবে তাহাদের সকনের উপরে তাঁাদদর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস ইইতে বাহির হইয়া বোরাকের উপর চড়িয়া মক্বায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূনুন্নাহ (সা)-এর নিকট দুধ্রে পাত্র মধুর পাত্র অথবা দুধের ও মদের পাত্র কিংবা দুধ্বে ও পানির পাত্র কোথায় পেশ করা হইয়াছিন এই সম্পর্কে কোন রেওয়ায়েত দ্দারা বুঝা যায় বে, বাইতুল মুকাদ্দােে পেশ করা হইয়াছিল আর কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় আসমানে পেশ করা হইয়াছিন। অবশ্য বাইতুন মুকাদ্দাস ও আসমান উভয় স্शানে পেশ করা হইয়াছিন উহারও সষাবনা রহহ়াঁাছে। বেমন কোন
 হইয়াছিন।

উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপার্রে মতবিরোধ করিয়াছেন যে র্যাসূলুল্মাহ (সা)-এর এই মি’রাাজ ও সশরীরেরে সংখটিত ইইয়াছিন না র্হানীতাবে ইইয়াছিন। অধিকাংশ উনামায়ে কিরাম্মের মত হইল ইহা সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিন এবং জাগ্রতাবস্থা় হইয়াছিন ন্দ্রিাস্ছায় নহে। অবশ্য তাহারা ইহাও অস্বীকার করেন না যে ইহার পূর্বে রাসূন্ল্নাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে ইহ দেখান হইয়াছিল এবং পরে জাগ্রতাবস্থায়ও দেখান হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্নাহ (সা) যখন স্বপ্ন ব্যাiগে কিছू দেখিয়াছেন জাগ্রতাবস্থায় উशা ঠিক তেমনি দেখিয়াছছন। আল্লাহর কালাম ইহার জন্য বড় দনীল। ইরশাদ ইইয়াছে


অত্র আয়াতে আল্লাহ ত'অানা ঢাঁহার পবিচ্রতা বর্ণনা করিয়াছ্নে। এবং কোন মহতি কাজের জন্যুই আল্লাহ তাহার পবিব্রতা বর্ণনা করিয়া থাকেন। যদি রাসূনুল্লাহ (সা)-এর মিরাজ নিদ্রিতাবস্থার সং,্টিত হইত তবে ইহা কোন বড় ব্যাপার নহে। কুরাইশ-কাফির্রাও উহাকে অস্বীকার কর্রিবার জন্য ব্যস্ত হইত না আর মুসলমানদের

কিছু লোক উহাকে অন্বীকার করিয়া মুরতাদও হইয়া যাইত না। ইহা ব্যতীত আব্দ ( আল্নাহ তাজাनা করিয়াছেন জনাই আর্মি ‘ইই সকক বিশ্মীয়কর বस्टू আপনাকে দেখাইয়াছি। যদি ইহা স্বপ্নের ব্যাপার ইইত তবে ইহাত মনুবের পরীক্ষার এমন কি ব্যাপার ছিল। হযরত ইবনে জাব্বাস (রা) বলেন আয়াতে চক্কু দ্বারা দেখার কথাই বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মি‘্রাজের

 n কथা উন্নেখ করা হইয়াছে। চক্কু মানুষ্রে শরীরেরেই একটি অংশ র্গহ এর অশশ নহে। মি’র্াজের ঘটনায় বোরাক নামক সোয়ারীতে রাসূনূল্নাহ (সা)-কে আরোহণ করান হইয়াছিন ইহা একটি সাদা উজ্জ্ণ প৫ ছিল। আরোহণ করা ও সোয়ার হওয়া ইহা কেবল শরীর্রে পকেইই প্রবোজ্য। द্রহ এর জন্য সোয়ার হইবার কোন প্রয়োজন করেন নा। ' নাই। বরং ক্রহের সাহা্্যে ঘটিয়াছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার তাহার সীরাতে বলেন, ইয়াকূব ইবনে উকবাহ ইবনে মুগীরাহ ইবনে আাখনাস আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত মু‘আবিয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে যখন রাসূলুন্লাহ (সা)-এর মি’রাজ সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বনিতেন, আল্মাহর পক্ষ হইতে একটি সত্য স্বপ্ন তিনি দেথিয়াছিনন। হयরতত আবূ বকর (রা)-এর পরিবারের জনৈনক রাবী আমার নিকট বর্ণনা কর্রিয়াছেন, হযরত আয়়েশা (রা) বলিতেন রাসূনুল্木াহ (সা)-এর শরীর গাফ়্েব হয় নাই বরং তাহার র্রহানী মি’রাজ সংঘটিত হইয়াছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর এই মতকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কারণ হাসান (র) বनেন, ,

 দেখিতে পাইয়াছি ভে, আমি তোমাকে যবাই করিতেছি এখন তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। আন্বিয়ায়ে কিরান্মে প্রতি স্বপ্নভোগে ও জাপ্রতাবস্থায় অহী অবতীর্ণ হইয়া থাকে। রাসূनून्बाश (সা) বলিতেন থাকে। কিন্তু আমার অন্তর থাকে জাগ্গত। ইহা দ্বারা আম্ষিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণিত হয়। রাসানুন্মাহ (সা) আল্লাহর দরববারে গিয়াছিলেন এবং অনেক বিশ্ময়কর বব্থু দেথিয়াছিনেন। তিনি বেই অবস্থয়ই থাকুন না কেন, ন্দির্রাবস্থায় কিংবা জাখ্যতবস্থায়

সবই হক ও সত্য। ইবনে ইসহাকের বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। ইমাম আবূ জা’ফর ইবনে জরীর তাহার তাফসীরে ইবনে ইসহাকের উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা কুরআনের ম্পষ্ট বক্তব্যের বিরাধী। সাথে সাথে তিনি ইবনে ইসহাকের মতের বিরুুদ্ধ অনেকঞ্গি দনীল পেশ করিয়াছেন। যাহার কয়েকটি আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

## खुरुত্পুপ্ণ ফায়দা

হাফিয জবূ নু'অইম ইস্পেহানী দালায়़লনন্নবুত গ্রন্থে মুহম্দদ ইবনে উমর ওয়াকেদী মুহাশ্যদ ইবনে কা’ব কুরাযী হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূনूল্নাহ (সা) কূম সয়াট হিরাকল এর নিকট হযরত দাহ্ইয়া কালবীকে দূত হিসাবে প্ররণ করিলেন। তিনি হিরাকল এর নিকট প্পীছিনেন। অতঃপর হিরাকন সাম দেশে অবস্থানরত আরবের ব্যবসায়ীদিগকে তলব করিলেন। আবূ সুফ্য়ান দুখর ইবনে হারবকে ও সংগীদিগকে উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি সেই সকল প্রশ্ন করিলেন যাহার উল্লেখ বুখারী ও মুসনিম শরীফদ্বয়ে রহিয়াছে। অব্ সুফিয়ান হিরাকল এর সম্মুখে রাসূনুন্মাহ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আল্লাহর কসম, হিরাকল এর সম্মুখ্ে রাসূনूল্নাহ (সা) কে হেয় প্রতিপন্নকারী কোন কথা বলিতে এই ভয় ব্যতীত অন্য কোন জিনিস আমাকে বাঁধা দেয় নাই যে হযরত ঢাহার সশ্মুখে আমার মিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং তাহার নিকট আমার আর কোন কথাই গ্রহণবোগ্য হইবে না।•এমন সময় হঠাৎ তাহার মি'রাজের কথাটি আমার মনে পড়িল, এবং‘ বলিলাম, সয়্রাট! আপনাকে আমি এমন একটি খবর কি দিবনা যাহা দ্বারা আপনার নিকট তাহার মিথ্যা প্রমাণিত হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, তখন আমি বলিলাম তিনি বলেন, তিনি আমাদের ভুথড্ড মসজ্দিদুন হারাম হইতে আপনাদের মসজিদে ইনীয়া পর্য্ত একই রাত্রে ভ্রমণ কর্রিয়া ভোর হইবার পৃর্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমার কথা শ্রবণ করিতেই বাইতুন মুকাদ্লিসের লাট পাদরী বলিয়া উঠিলেন, ইश সশ্পূর্ণ সত্য। তथন ক্রম সম্রাট काয়সার ঢাহার প্রতি দৃষ্পিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহ কিভাবে জানেন? তিনি বनিলেন আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিবার পৃর্বে নিদ্রি যাই না। কিন্ু সেই রাত্রে একটি দরজা ব্যতীত সকল দরজা আমি বন্ধ করিয়া দেই। কিন্তু ঐ পররজাট আমি কোনふুমে বন্ধ করিতে সক্ষম ইইলাম না। তथন আমি আমার অন্যান্য কর্মচারীও উপস্থিত লোকজনের সাহাय্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্ুু সকন জোর খাটাইয়াও দরজাকে তাহার স্থান ইইতে সরাইতে পারিলাম না। বেন কোন পাহাড় সরাইতেছি বলিয়া মনে ইইন। আমি কাঠ মিত্তির ডাকিন্লাম তাহারাও উহা খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিল কিষু কোন ঊপাল়েই উহা সরাইতে সক্ষম হইন না এবং সকাল পর্যন্ত মুলত্ীী রাখিল। পাদडী বলেন জামি দরজাটি ৎোনাই রাষিয়া দিলাম। ভোরে যথন দরজার কাছে আসিলাম তখন মসজিদের পাশ্ পড়া পাথরট্তেতে ছ্দি দেখিলাম এবং টशাত্ কোন পঙ্টাধার

চিহ্ঞ ওেথিতে পাইলাম। তথন আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম, আজ রাত্র কোন নবীর আপমনের জন্যু দরজাটি খোনা রাথা ইইয়াছিল। এবং এই মসজ্জিদে অবশ্যই जिনি সালাত পড়িয়াছেন। হাদীসটি দীর্ঘ।

## ফায়েদাহ

হাফ্যি আবৃল খাত্তাব উমর ইবনে দাহয়িয়াহ তাহার ‘আত্তান্ীর ফী মఆলিদিস সিরাজিল মুনীর’ গ্রন্থ হযরত আনাস (রা) হইতে মি’রাজের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং মি‘রাজ সম্পক্কে অতি চমеকার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মি’রাজ্জে হাদীস হयরত উমর ইবনুল খাতাব, হযরত আनी ইবনে মাসউদ, আবূ যর, মালেক ইবনে সা'সাআহ, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আওস, উবাই ইবনে কা‘ব, আদুর রাহমান ইবনে কুর্য, আবূ হিব্বাহ আনসারী, আবূ লায়লা আনসারী, আবদুল্নাহ ইবনে, আমর, জাবের, হ্যাইফ্ন আবূ আইয়ুব, আবূ উমামাহ, সামুরা ইবনে জুদ্দব আবুল হাম্রা, দুহাইব <ুমী, উম্মেহনী, আc়েশা ও আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঢে দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছ্ন আবার কেহ কেহ সংক্ষিপু বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত সনদের দিক হইতে সহীহ নহে। কিন্ডু সমস্ত মুসলমান সপ্মিলিত্যাবে মি’রাজের ঘটনার সত্যতার উপর ঐক্স মত পোষণ করিয়াছেন। আর অम्বীকার করিয়াছে কেবল যিन्দীক ও মুनशिদ नোকেরা।位
 পन्দनीয় ন হ,



## 00 (r)

२. आমি মৃসা (आ) কে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াহিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথ निর্দেশক। आমি आদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা আমা ব্যতিত অপর কাহাকেও কর্মবিষায়ককুপপ প্রহণ করিও না।
৩. হে তাহাদিগের বংশধর যাহাদিগকে আমি নূহ (অ) এর সহিত আরোহণ করাইয়াছিনাম, লে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

তাফসীর ঃ আাল্নাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মি’রাজের আলোচনা করিবার পর স্বীয় পয়গস্বর হযরত মূসা (আ) এর আলোচনা করিত্ছেছেন সাধারণতঃ কুরঅন মাজীদ̆ আল্পাহ ত'আলা হযরত মূসা (আ) ও হयরত মুহাম্মদ (সা) আলোচনা একই সাথে করেন। অনুর্রপভাবে কুরআন ও তাওরাতের আলোচনাও একই সাথে করেন। এই কারণণ মি’রাজের আলোচনার পর এরশাদ করিয়াছেন, وَجْ

 ঊর্পাস্য না বার্নাও। 'কারণ আল্লাহ ত'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট এই নির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি যেন কেবল তাঁর টপাসনা করেন। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে
 হে সেই সকন লোকের সন্তানরা যাহাদিগক আমি হযরত নৃহ (আ)-এর সহিত লোয়ার করিয়াছ্নিনাম এবং মহা তুফান হইতে রুক্গ করিয়াছিলাম, ঢোমরা সেই সকল বুযুর্গ ও আল্লাহর শ্রিয় বান্দাগণের ন্যায় জীবন পরিচাননা কর। আল্লাহ ত'অালা তাহার ইহসান ও অনুগ্থহের কথ্থা উল্লেথ করিয়া বনী ইসরাঈল সঠিক পথে চনার জন্য অনুপ্রেরণা
 অর্থাৎ বেমন তোমাদের পৃর্ব-পুরুুদের প্রতি হযরত নূহ (অা) কে প্রেরণ করিয়া অনুগ্থহ করিয়াছিলাম অনুद্রপভাবে হযরত মুহাম্পদ (সা) কে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া তোমদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছি। বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) বেহেতু পানাহার করিয়া পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া ও অন্যান্য অবস্থায়ও আল্লার হাম্দ শোকর করিতেন। একারণে তাহাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলা হইইয়াছে। ইমাম তবরানী বলেন, আনী ইবনে আদ্দুল আयীয (র).... সা’দ ইবনে মাসউদ সাকফী হইতে বর্ণিত তিনি বলেনন, হযরত নূহ (আ) কে কৃতজ্ঞ বান্দা এই কারণে নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি যখনই পানাহার করিতেন আল্লাহর হামদ করিতেন। ইমাম আহমদ বলেন, আবূ উসামাহ (র)....আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহ ত'আলা তার সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে এক লুকমা আহার করিয়া কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়া আল্লাহর শোকর করে। ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী আবূ উসামাহর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) यায়েদ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সর্বাবস্থায় जাল্নাহর শোকর আদায় করিতেন। ইমাম বুখারী (র) আবূ যুরীাহ (র)-এর হাদীসটি হযরত আবূ হরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বলেন বে, কিয়ামত দিবসে আমি মানব জাতির সর্দার হইব। হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা

করিয়াছেন। উহাতে রহিয়াছে, "অতঃপর সমষ্ঠ লোক হयরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি পৃথিবীতে সর্ব প্রথম রাসূন আর আল্নাহ ত'আনা আপনাকে কৃত্ঞ বান্দা বলিয়া নাম রাখিয়াছেন সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ কর্তন।




 O
8. এবং জামি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈনকে জানাইয়া দিলাম নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীত দুইবার বিপর্यয় সৃళ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহ?কার্রক্ফীত হইবে।
৫. অঢঃপর এই দুইয়ের থথมটির निর্ধার্নিত কাল যথন উপস্থিত হইন, ঢথन आমি তোমাদিগের বিক্থক্ধে প্ররণ করিয়াছিনাম আমার বান্দাদিগকে, যুক্ধে অতিশয়
 প্রতিজ্রুতি कार्यकाরী হইয়াই थाকে।
৬. অতঃপর জামি ঢোমাদিগকে পুনরায় উহাদিগর উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সত্তুতি छারা সাহাय্য কর্রিলাম ও সংথ্যায় গরিষ্ট कर्रिनाম।
१. ঢোমরা সৎকর্ম কর্রিলে সৎকর্ম নিজদিগের ফায়দার জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম কর্রিনে তাহাও নিজদিগগন জন্য। অতঃপর প্রবর্তী নির্ধার্নিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ কর্রিলাম ঢোমাদিগের মুঘমভ্ন কালিমাচ্ফ্ম করিবার জন্য। প্রথমবার ঢাহারা বে ভাবে মাসজিদে প্রবেশ কর্যিয়াছিন পুনরায় সেই ভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং ঢাহারা যাহা অধিকার কর্রিয়াছিন ঢাহা সম্পূর্ণ্যাবে ধ্ধংস কর্রিবার জন্য।
৮. সষবতঃ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের প্রতি দয়া কর্রিবেন। কিল্হু তোমরা यদি তোমাদিপের পৃর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি কর্রিব প্রতি জাহানামকে आমি কর্রিয়াছি কাফি্যদিগেন্র জন্য কারাগার।

তাফ্সীর ঃ বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'জালা যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলেন আল্লাহ উহার মাধ্যম্ তাহাদিগকে প্রথমই এই সংবাদ দান করিয়াছ্লেন বে তাহারা পৃথিবীতে দুইবার অশাা্তি সৃষ্টি করিবে এবং অহংকার করিব। ব্যেমন ইরশাদ रইয়ाছ巨





 ফিরিয়া চলিয়া গেল। আর আল্ধাহর ওয়াদা পৃর্ণ হইবারই ছিল।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারণণ এই ব্যাপারে মতবিরাধ করিয়াছেন বে আল্লাহ
 आব্dাস ও কাতাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তহারা ছইল জালূত আলজयযী ও তাহার সেনাবাহিনী। প্রথমত তাহাদিগকে আল্লাহ ত|'জানা বিজয়ী করেন অতঃপর বনী ইসরাঈলকে জালূতের উপর বিজয় দান করেন। এবং হযরত দাউদ (আ) জানৃতকক रण्णा করেন উপর পুনরায় জয়ী করিলাম। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত মুসিন শহহের উপর ছ্ছারারীব ও তাহার সেনাবাহিনী আধিপত্য বিস্তার কর্রিয়াছিন। তিনি ও অनान्य রাবী কর্তৃক ইহাও বর্ণিত বে, বুথত্নসর তাহাদের উপর অাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিন। ইবনে আবূ হাতিম বুখত্নসর এর ধাপপ ধাপে উন্নতি করিয়া বাদশা হইবার ব্যাপারে আশার্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ত্তিনি বলেন, সে একজন ফকীর ছিল। মনুুের নিককট ভিক্প করিয়া জীবন ধারণ কতি। অতঃপর সে ধাপে ধাপে উন্নতি করিতে করিতে বাদশা ইইন धমন কি বাইতুন মুকাদ্দাস বিজয় করিয়া বসিল। এবং

जসংখ্য বনী ইসরাঈলকে হত্গা করিল। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এখানে হযরত হু্যায়ক (রা!) হইতে অকটি দীর্ঘ মাওयू হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস শাশ্ত সম্বধ্ধে यাহার সাধারণ জ্ঞান আছে তিনিও উহার মওযূ হওয়া সম্পর্কে সন্দেছ করিতে পারেন না। কিন্ু আমাদদর বড় আণ্চর্य বে হয় আান্নামা ইবনে জরীর (র)-এর ন্যায় এতবড় একজন ইমাম কি করিয়া উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করিলেন। আমার শায়খ হাফি্য আল্নামা আবুন হাজ্জা মিযটী স্পষ্টতাবে ইহ উল্নেখ করিয়াছেন বে উহা সশ্পূর্ণ মওযূ ও মিথ্যা হাদীস। কিতাবের টীক্য় তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্বল্ধে অনেক ইসরাঈनী রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে কিন্ুু আমরা এখানে উহা বর্ণনা করিয়া অনর্থক কিতবের কলেবর দীর্ঘ করিতে চাহি না। উহার কোন কোনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মওয় । আবার কোন কোনটি বিওদ্ধ হইলেও আমাদের উহার কোন প্রয়োজন নাই। আল্gাহর কিতাব ও তাহার রাসূলের হাদীস আমাদিগকে ঐ সকন রেওয়াতের মুখাপেক্মী করে নাই। এখানে উদ্mশ্য শুషু এতটুকু বে, বনী ইসরাউল যখন অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিন এবং অহংকারে गাতিয়া উঠিয়াছিন তখন আল্লাহ ত'অালা তাহাদের উপর তাহাদের শক্রুকে চাপাইয়া দেন। যাহারা ঢাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের ষন সশ্পদ লूஜ্ঠন করিয়াছছ তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছ্ এবং তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অহংকারের খুব শাশ্শি দিয়াছে। কিনু আাল্লাহ তাহার বান্দাদের উপর যুনুম করেন না। কেবল তাহাদের অপকর্মের উপযুফ্ত শাস্তি দান করেন। এই বনী ইসরাঋল এতই বাড়াবাড়ি করিয়াছিল বে তাহারা অসংখ্য আম্বিয়ার্য কিরামকেও হত্যা করিয়াছিন যাহার উপযুক্ত শাস্তি তাহাদের জন্য অবধারিত ছিন। আল্লামা ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস ইবনে আাদুল অ'ना (র).... সায়ীদ ইবন মুসাইয়িব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বুখতনসর শাম দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার কর্রিয়া বাইতুন মুকাদ্দাসকে ষ্মংস কর্রিল এবং জনসাধারণকে হত্যা করিল। অতঃপর দামেক্ক প্ৗोছিয়া দেথিল একটি পাথর ইইতে রক প্রবাহিত হইতেছে। লে জিঞ্ঞাসা করিল ইহ কি? লোকেরা বলিল, আমরা তো বাপ দাদার আমল হইতে এইর্রপ দেথিয়া আসিতেছি। কখনও ইহার প্রবাহ বন্ধ হয় না। অতঃপর সে সত্র হাজার মুসলমান অমুলমান হত্যা করিল এবং রক্ত थाমিয়া গেল। রেওয়ায়েতটি বিe্দ। ইহাও বর্ণিত বে বুথতনসর সমাজের ভদ্দ ও উলামায়্যে কিরামকেও হত্যা করিতে ছাড়ে নাই এমনকি একজন তাওরাতের হাফিজ্ অবশিষ্ট ছিন না। অসং্থ্য লোক c্থেফতার করে তাহাদের মধ্যে নবী সন্তানও ছিলেন। মোটকথ্থা ত্রাস বিওীষিকা পূর্ণ অবস্शার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্ু ভেহেতু বিস্তারিত
 দ্বারাও প্রমাণিত নহহ। অতএব আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করিলাম।

 আর यদি অপকর্ম করে তবে তোমাদের নিজেদের জনাই উহা অপকারী। বেমন ইরশাদ शইয়ाছে

সূরা বনী ইসরাঈল
উহা তাহার জন্য উপকারী আiর বেই ব্যক্তি অসৎ কাজ করে:উহা তাহার পক্ষে ক্কিকর। হইল। অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা যখন দ্বিতীয়বার অশাব্ভি সৃষ্টি করিলে এবং তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর চাপিয়া বসিল ${ }^{\prime}$ তোমাদের চেহারা বিগড়াইয়া দেয়! তোমাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করের

 যেন তাহারা তাহদের অধিকৃত ও বিজিত স্থানসমূহকে ধ্মংস করিয়া দেয়।

 Lُ عُ অর্থাৎ यদি তোমরা পুনরায় অহংকার ভরে অশান্তি সৃষ্টি কর তবে আমিও পুনরায় পার্থিব জীবনেই তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করিব এবং পরকালেও ভীষণ শাত্তি হইবে। এই
 আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। হয়রত ইবনে আববাস
 করিয়া রাখা হইবে। হাসান বলেন, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য বিছানা হইবে।
কাতাদাহ বলেন, বনী ইসরাঈল পুনরায় আল্লাহর হুুমের অবমাননা করিয়াছে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিলে আল্মাহ তা‘আলা উম্মতে মুহান্মদীকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া জিযিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছেন।


## 

৯. এই কুর্রজান সর্বশ্বেষ্ঠ হেদায়ত করে এবং সৎকর্মপর্木ায়ণ মুমিনদিগকে, সুসংবাদ দেয় বে তাহাদিগের জন্য রহহিয়াছে মহাপুরক্ষার।
১০. এবং যাহারা অখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগেন্র জন্য পস্থুত রাখিয়াছি मর্ম্যুদ শাস্তি।

ঢাফসীর ः আল্লাহ ত'আালা স্বীয় কিতাব যাহা তিনি হयরুত মুহামদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছছন অর্থাং কুরআন এর প্রশ২সা করিয়া বলেন, এই কুর্ান অতি উত্তম পথথর নির্দেশনা দান করে এবং নেক আমলকারী মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান

করে যে তাহাদের জন্য কিয়ামত দিবসে বিরাট পারিশ্রমিক ও বিনিময় রহিয়াছে। আর याহার্রা ঈমান হইতে শৃণ্য তাহাদের জন্য রহিয়াছে যত্ত্রণাদায়ক শাস্তি যেমন ইরশাদ
 কর़ন্ন।

## 

2১. বে ভাবে কল্যাণ কামনা করে সেই ভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ ঢো অতিমাত্রায় फ্বরা খ্রিয়।

তাফ্সীর ঃ মানুষ কোন কোন সময় নিরাশ ও হতাশাগ্তস্থ ইইয়া নিজের জন্য কিংবা সד্তানের জন্য অথবা স্বীয় মানের জন্য মৃহ্যু কামনা করে কিংবা ধ্পংস ইইয়া যাইবার দू‘আ করে কিংবা অভিশাপ দিতে থাকে। यদি আল্লাহ সাথে সাথে তাহার দু‘আ কবৃল করিতেন তবে লে ধ্পংস ছইইয়া যাইত। কিন্ুু আল্লাহ ত'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি বড়ই অনूপ্রহীীল। তাই সাথে সাথেই তাহার অমগল কামনাকে কবূল করেন না।
 তাহার এই আচরণের কथাই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুজাহিদ হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্যই বর্ণিত হইয়াছে রাসূনूল্নাহ (সা)

 জন্য বদ দू'আ করিও না। यদি কোন দু'আ কবূলের সময়ে তোমরা এই বদ দু'আ কর তবে আল্নাহ উহা কবূল করিবেন মানবজাতির এইর্রপ বদ দু’আ কেবল তাহার
 আর মানুষ বড়ই অস্থির। হযরত সালমান ফারেসী ও হযরত ইবনে আর্ব্বাস (রা) এथানে হयরত আদম (আ)-এর একটি घটনা বর্ণনা করিয়াছছন। आদম (আ) কে সৃষ্টি করিবার পর তাহার পাও পর্যন্ত র্রহ পৌছিবার পৃর্ব্বেই তিনি খাড়া হইবার জন্য চেষ্ঠা করিলেন। মাথা হইতে নীচের দিকে ক্হের ব্ত্তের ঘটিবার সময় নাক পর্যন্ত যখন প্পীছিল তথন তাহার হাঁচ আসিল অমনি आলহামদুলিল্লাহ বনিলেন। তখন আল্নাহ ত‘আলা ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলিলেন। যখন র্রা চন্মু পর্যন্ত পৌছিল তখন তাহার চস্কু খুলিয়া গেন নিস্নের অংগসমূহে পৌঁছিলে তিনি আনন্দে নিজের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এখন পর্যন্ত পাও পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই তিনি शাটিতে চাহিলেন কিন্তু そॉটিতে সক্ষম হইলেন না এবং আল্লাহর দরবারে এই দু‘আ করিলেন হে প্রভু! রাত্রের আগমন घটিনবার পৃর্ব্বেই র্রহ দান করুন।

১২. आমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নির্দশন। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার্র এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থীর করিতে পার। এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁহার বিরাট নিদর্শনসমূহের দুইটি নির্দশন উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাত্র ও দিবসকে ভিন্ন ভিন্ন উস্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, রাত্রকে আরাম করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দিবসকে জীবিকা উপার্জনের জন্য শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার জন্য এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিবার জন্য দিন সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্র দিবসের পরিবর্তনের দ্বারা দিন সপ্তাহ মাস ও বৎসরসমূহের সংখ্যা জানা যায়। ইহা দ্বারা দেনা-পাওনা কারবার ও ঋণের নির্দিষ্ সময় জানা যায় এবং ইবাদত বन্দেগীর সময় কালও জানা সহজ হয়। ইরশাদ হইয়াছে

 পার य্দি রাত দিনের সৃষ্টি না হইত্ত যদি একই ধরনের সময় হইত তবে দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি জানা সম্ভব ইইত না এবং ইবাদত ও লেনদেনের নির্দিষ্ট সময় জানাও সশ্ভব হইত না। ইরশাদ হইয়াছে


হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা‘আলা রাত্রকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন ত়বে আল্নাহ তিন্ন এমন আর কোন মা’বুদ আছে যে দিনের আলো আনিতে পারে? তোমরা কি তন না? হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত দিলকে দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ব্যতিত এমন আর কে আছে যে রাত্রকে

आনিতে পারে তোমরা কি দেখ না? আর আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রঢেই রাত্র দিন সৃi্টি করিয়াছেন ভ্যে ঢোমরা রাচ্রে জরাম করিতে পার। আর দিনের বেলা তাহার অনুগহ অন্বেণণ করিতে পার। আার ভেন সভ্বত তোমরা শোকর আদায় কর। আল্লাহ ত'আলা


 এবং উহাত্ আলো দানকারী সূর্य ও চন্দ্র সৃi্টি করিয়াছেন আর তিনিই রাত্র দিবসকে পরিবর্তনশীন রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য বে বুঝিতে চাহে কিংবা কতৃজ্sতা প্রকাশ করিতে চায়। আরো ইরশাদ ইইয়াহ্র পরিবর্তন घটাইবার क्ष
 তিনি দিনেনর ঊপর রাত্রের পর্দ রাiখিয়া দেন এবং রাত্রের উপর দিনের পর্দা রাখিয়াছেন আর সূর্य ও চন্দ্রকে তিনি অধিনস্থ করিয়া দিয়াছ্নন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ঠ কান পর্य্ত চলিত্ছে তিনিই মহান তিনি কমাকারী। আরো ইরশাদ হইয়াছে


তিনি ডোর সৃষ্টিকারী। তিনি রাब্রকে ज্ञারামদায়ক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চন্দ্র সূর্यকে হিসাবের জন্য সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। ইহা হইন মহা ক্ষমতার অধিকারী মহা জ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। আরো ইরশাদ হইয়াছছ


আর তাহাদদর জন্য রাত্র একটি নির্দশন। তাহার উপর হইতে আমি দিনকে সরাইয়া লই হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। আর সূর্য তাহার নির্দিট স্থানে চলিতে থাকে। ইহা তাহারই নির্ধারণ যিনি কমতার অধিকারী ও মহা জ্ঞানী। আল্লাহ রাত্র চিনিবার জন্য আनামত বানাইয়াছেন অর্রাৎ অন্ধকার ও চন্দ্রের উদয় এবং দিনের জন্যও আলামত ঠিক করিয়াছেন। আর তাহা হইন সূর্ব্যের উদয় ও আলো। এবং তিনি চন্দ্রের আনো ও সূর্থ্রে কিরনণণর মধ্যে পার্থক্ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন একটি অপরটি

利 আলোক্য় করিয়াছেন আর্র উর্হার জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করিয়াছ্ছে যেন তোমরা

বৎসর ও হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ তা‘আলা হকের সহিতই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

我 তाशाরা চাঁদের পরিবর্তন সম্বন্ধে আপন্রার নিক্ট জ্জিজ্ঞাসা করে। আপর্ন বলিয়া দিন ইহা মানুষের সময় জানিবার উপায় এবং হজ্জের সময় জানিবারও উপায়। ইবনে জুরাইজ আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর হইতে আলামত হইইল অন্ধকার এবং দিনের আলামত হইল আলো। ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, রাত্রের আলামত চাঁদের উদয়ন এবং দিনের আলামত সূর্যের উদয় ঘটা । আল্নাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, ফলে চন্দ্রের আলো কম হইয়াছে। উক্ত আয়াতাংশের অর্থ ইহাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, চন্দ্রও পূর্বে সূর্থের ন্যায় আলো দান করিত। চন্দ্র রাত্রের আলামত এবং সূর্য দিন্ের আলামত। অতঃপর আল্নাহ তা'আলা চন্দ্রের উপর কাল দাগ সৃষ্টি করিয়া উহার আলো কম করিয়া দিয়াছেন। আবূ জা’ফর ইবনে জরীর বিভিন্ন বিশ্ধ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা ইবনুল কাওয়া হযরত আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রের উপর এই কাল দাগ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন,
筌 এ́a সম্পর্কে বলেন আমাদের নিকট ইহা বর্ণনা করা হইত যে চন্দ্রের উপরের কাল দাগ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাল দাগ দ্বারা রাত্রের আলামত চন্দ্রের আলোকে আল্ধাহ তা‘আলা কম করিয়াছেন। আর দিনের আলামত সূর্যকে আলোকময়

 এএং রাত-দিন উভয়কে সৃষ্টিই করিয়াছেন এমনিভাবে।


১৩. প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালপ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহারই জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উনুক্ত।
১8. তুমি. তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য यথেষ্ট।

তাফসীর ः পৃর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ ত'অানা যুগ এবং যুগের মানুষ বে সকল

 "রামনই আমি তাহার গর্দানে ঝুলাইয়া দেই। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অन্যান্য তাফসীরকারগণ বনেন, তান মন্দ সর্ব প্রকার আমল তাহার কক্ধে চাপাইয়া

 जাল কার্জ করিবে লে তাহ কিয়ামত দিবরে দেখিতে পাইবে অনুর্রপভাবে বে কেহ কোন মন্দ আমন কর্রিবে কিয়ামত দিষসে উহাও সে দেখিতে পাইবে। আরো ইরশাদ
 ডাইন দিকে ও বাম দিকে ফির্রিশ্তা বর্সিয়া থাকে। লে যাহাই মুখে উচ্চারণ করে সাথথ সাথইই উহা লিপিব্ধ করিবার জন্য ফির্রিশ্তা প্রস্তুত थাকে। আল্লাহ তা'আনা আর্রে ইরশाদ করেন

为 शইয়ाशে বিনিময় দান করা হইবে। সার্ম হইল, মানুষ যাহা কিছু করে কম ইউক কিং্বা বেশী সবকিছুই সর্রক্ষিত হয়। দিবা-রাত্র সকাল সক্ষ্যায় সর্বদাই जহার আমল লিপিবদ্ধ ইইতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্রন বলেন, কুতাইবাহ (র)....হयরত জারের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্बাহ (সা) কে বनিতত ๕নিয়াছি, প্রত্যেক মনুষের আমলের অকন্যাণ তাহার কক্ধে ঝুলিতেছে। ইবন্ন লাহীजা বলেন,
 সূত্রে বর্ণিত।

जর্থাৎ आমি াহার সমস্ত কর্মকাড্ডকে একটি কিত্তাবে এক্র্রিত করিয়া কিয়ামত দিবসে তাহাকে দেওয়া হইবে। সে যদি সৎনোক হয় তবে তাহার ডাইন হাতে দান করিব আরর অসৎ কাফিন্ন নোক ইইলে তাহার বাম হাতে দান করিব। আর তাহার সেই কিতাব ইইবে উনুহ্ত ও খোলা যাহা সে পড়িবে। এবং অন্য লোকও পড়িবে। উহার মধ্যে তাহার জীবন্নে ওরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমষ্ত আমন निপিবদ্ধ थাকিবে। ইররশাদ

 "জানাইয়া দেওয়া হইবে বরং মননুষ তো নিজেই তাহার সৎকার্যকনাপ সশ্পক্কে ওয়াকিফহান থাকিবে। यদিও সে নিজের কাজের জন্য নানা প্রকার বাহনা পেশ করিবে।
 কিতাব পাঠ কর আজ তুমি নিজেই হিসাবক্কারী হিসাবে যথের্ট। অর্থাৎ তুমি ইহা ভালভাবেই জান বে তোমার প্রতি যুনুম করা হয় নাই এবং তুমি বে কর্মকাড করিয়াছ উহা ব্যতিত উহার অতিরিক্ত আর কিছুই লেখা হয় নাই। কারণ তুমি যাহা কিছু করিয়াছ উহার সবকিছুই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দুনিয়ায় যে যাহা কিছু করিয়াঢে সে উহার কিছুই ভুলিবে না। আর প্রত্যেকেই তাহার আমলনামা পড়িবে চাহ সে শিকিতি হউক কিংবা অশিশিত। 1 অত্র আয়াতে ক্ধ এর উল্নেখ বিশেষ করিয়া এই্ই কারণণে করা হইয়াছে বে, ষ্কন্ধ মানুম্রে এমন একটি অংণ ভে উহাতে যাহা কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা উহা ইইতে পৃথক হয় না। কবি তাহার নিম্নের কবিতায়ও এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেনঃ

"निয়ে যাও নিয়ে যাও আমি ঢাহাকে তাহার গলায় কবুতরের গলার ন্যায় হাছুলি ঝালাইয়া দিলাম" কততাদাহ হযরত জাবের ইবনে আব্দুন্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ${ }^{\prime \prime}$准 সo কিছুতে নাই, এবং প্রত্যেক মানুষ্রে আমলই তাহার গর্দানে ঝুলিয়া থাকে। ইবনে জরীরও অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবদ ইবনে হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে মুত্তাসিনকূপপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হাসান ইবনে মূসা.... হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ (সা) কে বনিতে ঔনিয়াছি为

ইমাম আহমদ বলেন, आনী ইবন ইসহাক (র)....হ्यরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) হইতে বর্ণিত বে রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন মানুষ্যের প্রত্যেক দিনের আমলের উপর সিন মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। যখন সে পিড়িত হয়, তখন ফিরিশ্তাগণ বলেন হে আল্লাহ! আপনার অমুক বান্দা তো পিড়িত তাহাকে আপনিই আমন করিতে বিরত রাখিয়াছেন। তখন আল্লাহ ত'আলা বলেন তাহার সুস্থাবস্থার আমল পরিমাণ আমলের ঈপর মোহর লাগাও যাবৎ না সে সুস্থ হইয়া উঠে কিংবা মৃত্যু বরণ করে। হাদীলির সনদ ऊান ও শক্তিশালী। किষ্ু অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাफীসটি বর্ণনা করেন নাই। মা’মা (র) হयরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছে।


তাহার আমলকে উনুক্ত কিতাবের রূণে বাহির কর্নিব। মা’মার বনেন হাসান বসরী (র)我 আর্দ স স্তান i ঢোর্মার জন্য তোমার আমননামা খুলিয়া রাখা হইইয়াছে, তোমার ডান ও বামে দুইজন সম্মানিত ফিবিশিশ্ত নিযুক্ত করা ইইয়াছে। ডানদিকের ফিরিশৃত তোমার নেক আমল नিপিবদ্ধ করেন এবং বাম দিকের ফিরিশ্তা তোমার বদ আমল লিপিবদ্ধ করেন। অতএব তোমার যাহা ইচ্ম আমল কর। ইচ্ঘ হয় কম কর, ইচ্ঘ হয়, বেশী কর। তোমার যখন মৃহ্যু ঘটিবে তখন তোমার আমননামা বব্ধ কর্যিয়া তোমার গর্দানে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। উহা তোমার কবরে তোমার সাথথই থাকিতে অবশেবে কিয়ামত দিবসে একটি উনুক্ত কিতাবের ন্যায় বাহির করা হইবে এবং বলা ইইবে তুমি ইহা পড় এবং তুমিই তোমার নিজের হিসাব নিকাশ কর। আল্ণাহর কসম, সেই সত্তা বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ যিনি তোমাকে তোমার নিজের হিসাব নিকাশকারী বানাইয়াছেন। হযরত হাসান (রা)-এর এই ব্যাখ্যা অতি উত্তম ব্যাখ্যা।

##  

১৫. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে ঢাহারা ঢো নিজদিগেরই মঙলেের জন্য
 নিজদিগেরই ঋ্কংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্यল্ত কাহাকেও শাচ্তি দেই না।

তাফসীী ঃ আল্নাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, ব্যে ব্যক্তি সরন পথে চলে, হকের অনুসরণ করে এবং নবুয়তের অনুসৃতনীতির অনুকরণ করে সে নিজেই উহার ওভ পরিণাম ভোগ করিবে। নিজেই উহার কুফল ভো করিবে এবং উহার অওভ পরিণতি কেবল তাহার উপরই
 না আর না কেহ অন্যের ওনার্হর শাশ্তি ভোগ করিবে।鹪 না ভে অন্যের ऊনাহর বোঝা বহন করিবে। এই আয়াত এবং ? ऑরো বোঝা বহন করিবে।
 সবের মধ্যে পার্পরিক কোন বিরোধ নাই। কারণ যাহারা ও্যরাছীর দিকে মানুষকে

আহান করে তাহাদের নিজের ওুমরাহীর ণুনাহের বোঝা এবং যাহাদিগকে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহাদিগকে বিল্রান্তি করিবার ওনাহ এই দুইপ্রকার ওুনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। অথচ, বিজ্রান্ত ব্যক্তিদের ওনাহ হইতে একদুও কম করা হইবে না। ইহা হইল বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও ইনসাফেরই কিয়দাংশ যেমন ইরশাদ হইয়ाছে কাহাকেও শাস্তি দান করি না। অত্র আয়াত দ্বারাও আল্নাহ ত'আলা তাহার ইনসাফের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যাবৎ না কোন রাসৃন প্রেরণ কর্রিয়া দनীল প্রমাণ কার্যেম করেন কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। যেমন ইর্রশাদ করিয়াছছেন


যখনই কোন দনকে জাহান্নামে নিক্ষে করা হইবে তখন জাহান্নামের কর্মকর্তা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদ্শনকার্রী আসেন নাই? তाহারা বলিবে হা, ভীতি প্রদ্শনকারী অবশ্যই আসিয়াছিনেন, কিন্ুু আযরা অস্বীকার করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ ত"অালা কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা বড়ই ও্মরাইীর মধ্যে লিষ্ত রহিয়াছ। आরো ইরশাদ হইয়াছে

आর কাফি্রদিগকে জাহান্নাম্মের দিকে দনে দনে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। অবশেবে যখন তাহারা জাহান্নাম্মে নিকট আসিবে উহার দ্রারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার কর্মকর্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হইতে রাসূনগণ আগমন করেন নাই যাহারা তোমাদের প্রতিপানকেকে আয়াত্সমূহ তেনাওয়াত করিতেন এবং এই ভয়ংকর দিনেন সম্মীখীন হఆয়ার ব্যাপারে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেন তাহারা বলিবে, হু, কিন্ুু কাফির্রের উপর আল্নাহর শাস্তির কনেমা ছিন অবধারিত। আল্লাহ ত'আানা ইর্াশাদ কর্রিয়াছেন :


আর তাহারা (কাফির্রা) উহার মধ্যে (দোযখের মধ্যে) চিৎকার করিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে বাহির করুন আমরা সৎকর্ম করিব, সেই

जসৎকর্ম আর করিব না যাহা পৃর্বে কর্রিতাম। তাহাদিগকে বলা হইবে, আমি তোমাদিগকে এতট্টকু বয়স দান করিয়াছিলাম না যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ প্রহণ করিতে পারিত? উপরন্ত তোমাদের নিকট ভীতি থ্রদর্শনকারী রাসূলঞ আগমন কর্রিয়াছ্হিন।। অতএব তোমরা শাষ্তির স্বাদ গ্রহণ কর্রিতে থাক। যানিমদের জন্য আর কোন সাহায্যকারী নাই। ইহা ব্যতিত আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহ প্রমাণ করে বে, আল্লাহ ত'আালা রাসূল c্রেরণ না করিয়া কাহাকেও দোযথে নিক্কেপ করিবেন না।
 এর ব্যাখ্যা প্রসংণে হাদীসে একটি বাক্ বর্ণনা 'করিয়াছে উহ্হার অর্নেক সমানোচ্না করিয়াছেন। তিনি বনেন আদ্দুল্নাহ ইবনে সাঈদ (রা).... হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন বেহেশত ও দোयখ ঝাগড়া করিল.............. বেহেশতের ব্যাপার্রে আল্নাহ ত'‘ানা স্থীয় মাখলূকের মধ্য হইতে কাহকেও যুলুম করিবেন না এবং জাহন্নামের জন্য তিনি একটি বিশেষ দল সৃৃি কর্রিবেন, তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্কেপ করা হইলে জাহান্নাম বলিবে আরো কি আছে? এই কথা সে তিনবার বলিবে। হাদীসের এই অংশ সশ্পর্কে উলামায়ে কিরাম বহু সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহ বেহেশত সশ্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে কারণ বেহেশত ইইন जাল্লাহর অনুগ্থ প্রকাশ্র কেন্দ্রভূমী। जার জাহনন্নাম ইইল ইনসাফ ও আদ্ল প্রকাশxর স্থল। দनोল প্রমাণ কায়েম করা ব্যতিত এবং ওজর বাতিল করা ব্যতিত কাহাকেও উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে না। এই কারণে হাদীসের হাফিয়গণণর একটি দলের মতে হাদীসটি কোন এক রাবীর দ্বারা পরিবর্তীত। দলীল হিসাবে তাহারা বলেন, বুখারী ও মুসলিম শরীखফ বর্ণিত, আক্দুর রায়যাক (র).... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশত ও দোयখ পারশ্শারিক ঝগড়া করিল............... দোযখ ততक্ষণ পর্যন্ত পৃর্ণ হইবে না যতঙ্ষণ না আল্লাহ ত'আনা কুদরতী পা রাখিবেন তখন জাহন্নাম বলিবে, যথেষ্ট যথেষ্ট। তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হইবে এবং চুর্দিক হইতে সংকুচিত হইবে। আার আল্লাহ ত‘আলা কাহারও প্রতি যুলুম করিবেন না। অবশ্য আল্লাহ ত"আলা বেহেশতের জন্য একটি বিশেষ মখলৃক সৃধ্টি করিবেন।

অবশ্য এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করা জরুহ্রী। বেই বিষয়ে পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সকন য়গের আয়েম্মায়ে কিয়াম মতবিরোধ করিয়াছ্নে। তাহা হইন, বে সকন বাচ্চা ছোটকানেই মৃত্যুবরণ কর্রিয়াছ্ অথচ, তাহাদ্রে বাপ দাদা কাফির তাহাদের হকুম কি? जनুর্রপভাবে পাগল, বধীর, निकृ়ৰ বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি এমন যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে যখন কোন নবী ছিলেন না আর কোন ননীর দাওয়াতও তাহার নিকট পপৗছইই নাই। এইসব প্রশ্নের জওয়াবে বে সকন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহা নিম্নে উল্লেখ কর়া হইতেছে। অবশ্শেে আমি (ইবনে কাসীর) একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে আর্যেশ্মায়ে কিরামের মতামতের সার সংক্কে বর্ণনা করিব।

## প্রথম হাদীস ইবনে ছরী (র্রা) হইতে বর্ণিত

(১) ইমাম আহহদ বলেন আলী ইবনে আবদুল্মাহ .....আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসানুল্লাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াহেন, কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ঝগড়া করিবে। (১) বধির ব্যে কিছুই ऊনিতে পায় না (২) বোকা (৩) নিষ্ফ্য বৃদ্ধ (8) বে ব্যক্তি ফাত্রাতের যুগে মৃহ্যুবরণ করিয়াছছ। বধির বলিবে, ইসৃলাল্রে আবির্তাব হইয়াছিন; কিন্ুু আমি কিছুই ఆনিতে পাইতম না। আহমক ও বোকা বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম সমাগত হইয়াছিল আর আমি এতই আহমক ছিলাম ব্র ছোট বাচ্চারা আমাকে উটের লাদা নিক্ষেপ করিত। নিষ্ৃৃয় বৃদ্ধ বनिবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এমন সময় ইসলাম সমাগত হইয়াছিন বে, আমি তখন কোন কিছুই বুঝিতে সক্ষম হইতাম না। আর বে ব্যক্তি রাততরাতের যুপের মৃহ্যু বরণ করিয়াছে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আমার নিকট তো আপনার কোন রাসূলই আগমন করেন নাই। অতএব আমি কি ভাবে আপনার হুকুম পালন করিব? অতঃপর আল্মাহ তাহাদের আনুগত্যের দৃড় শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমরা দোযথে প্রবেশ কর। রাসূনুন্ধাহ বলেন (সা) সেই সত্তার কসম যদি ঢাহারা দোযখে প্রবেশ করে তবে উহা তাহাদের জন্য শীত্ল ও শান্তিদায়ক ইইয়া যাইবে। दাতাদাহ সূడ্রে বর্ণিত....इयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে অনুরুপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য লেষাংশে বর্ণিত আছে বে ব্যক্তি দোযযে প্রর্বেশ করিরে তাহার জন্য উহা শীতল ও আরামদায়ক ইইবে আার বে প্রবেশ করিতে চাহিবে না তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। ইসহাক ইবনে র্রাহওয়ায়ে মু‘আय ইবনে হিশাম হইতে অনুরপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী ই'তিকাদ অধ্যাশ্যে আহমদ ইবনে ইসহাক এর হাদীস जাनী ইবনে মদীনী হইচে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন সनদটি বিध্দ্ধ।

হাম্মাদ ইবন্নে সালামাহ (র)....इযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, র্াাসূলুল্মাহ (সা) ইররশাদ কর্রিয়াছেন, চার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঝগড়া করিবে অতঃপর রাবী অনন্রপ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে জরীী বলেন মা'মার....আাবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূনুল্লাহ (সা) হইতে মারফৃল্রপে হাদীসটি বর্ণনা কর্রে। অতঃপর হযরত আবূ হহায়রা (রা) বলিলেন, यদি তোমরা ইচ্ম কর তবে
 আবদুল্ধাহ ইবনে ঢাউস হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আবূ হহ়ায়র (রা) হইতে অনুส্র বর্ণনা করিয়াছেন।

## দিতীয় হাদীস হযর্ জানাস (রা) হইতে বর্ণিত

 বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল্ন্木াহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তিকক


উপস্থিত করা হইবে (১) ছোট শিশ্ৰ (২) নির্বোধ বোকা (৩) যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। (8) নিক্কিয় বৃদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকেই আল্নাহর সহিত বিতর্ক করিবে। তখন আল্নাহ দোযখকে বলিবেন, তুমি প্রকাশিত হও, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি আমার বান্দাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিতাম এবং আজ আমি তোমাদের নিকট রাসূলের ভূমিকা পালন করিব। তোমরা এই দোযখের মধ্যে প্রবেশ কর, তখন হতভাগ্য ব্যক্তি বলিবে হে আমার প্রভু! আমারা তো এই আগুন হইতে পলায়ন করিতে চাই আর আমরা ইহাতেই প্রবেশ করিব? আর যাহারা সৌভাগ্যের অধিকারী তাহারা নির্দেশ মাত্রই উহাতে প্রবেশ করিবে। তখন আল্লাহ ত‘আলা হুকুম অমান্যকারী লোকদিগকে বলিবেন, তোমরাই আমার রাসূলগণকে অধিক অস্বীকার করিতে। অতঃপর তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং হুকুম পালনকারী লোক সকল বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাফিয আবূ বকর বায়যার ইউসুফ ইবনে মূসা হইতে তিনি জরীর ইবনে আব্দুল হামীদ ইইতে স্বীয় সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

## ছৃতীয় হাদীস হ্যরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

আবূ দাউদ তয়ালেসী বলেন রবী ইয়াযীদ ইবনে আবান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ হামयা! মুশরিকদের শিশ্ভ সন্তান সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন। তিনি বলিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তাহারা তো কোন গুনাহ করে নাই যাহার কারণে তাহার দোযখে প্রবেশ করিবে আর কোন নেক কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

## চতুর্থ হাদীস হযরত বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, কাসিম ইবনে আবূ শায়বাহ (রা....তিনি হযরত বরা ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে মুসলমানদের শিকু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন íc陁 তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে
 সহিত থাকিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা তো কোন আমল করে নাই। তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন•। ওমর ইবন যর ইয়াयীদ ইবন উমাইয়্যাহ তিনি জনৈক রাবী হইতে তিনি হযরত বরা ইইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস হযরত সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত
হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায়যার তাহার মুসনাদ গন্থে বর্ণনা. করেন, ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী....সাওবান (রা) হইতে

বর্ণিত তিনি বলেন রাসূনুন্ধাহ (সা) ইরশাদ কর্যিয়াছেন কিয়ামত দিবসে জাহেনী যুপের লোকেরা তাহাদের ఆনাহর বোঝা পিঠ্ঠে বহন কর্রিয়া আাসিবে অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহা.বলিবে হে আমাদ্রর প্রতিপালক! আপনি তো আমাদের নিকট কোন র্রাসূল প্রেরণ করেন নাই আর আপনার কোন নির্দেশও আমাদের নিকট আসে নাই। यদি আপনার নির্দেশ আমাদের নিকট আসিত তবে আমরা আপনার অনুগত হইতাম। তখन তাহাদ্র প্রতিপানক তাহাদিগ্কে বনিবেন, আচ্মা এখন যদি আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দেই তার কি তোমরা উহা পালন করিবে? তাহারা বলিবে হাঁ। অতঃপর তিনি ঢাহাদিগকে বनিবেন তোমরা জাহান্নামের দিকে চলিতে থাক এবং উহাতে প্রবেশ কর। जাহারা চলিতে থাকিবে। চলিতে চলিতে যখন তাহারা জাহান্নামের উত্তাপ ও শব্দ అনিতে পাইবে ঢখন তাহারা ভীত হইয়া ফিনিয়া আসিবে এবং তাহারা বনিবে, হে আমদের প্রতিপানক! আমরা তো ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমত আমাদের নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা অপদন্ত লাঞ্ছিত হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ কর। রাসূন্লুাহ (সা) বলেন, यদি তাহারা প্রথমবারই প্রবেশ করিত তবে তাহারা উহাকে শীতল ও আরামদায়ক পাইত। বায়यার বলেন, অত্র হাদীসের মতন অত্র সূত্রে প্রসিদ্ধ নरে। আইয়ূব (র) হইতে জাব্বাদ (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই আর আব্বাদ হইঢেও রায়হান ইবনে সায়ীদ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। আমি বनि, ইবনে হিববান ইহাকে নির্ভরযোগ্য বনিয়া উল্লেখ করিয়াহেন। ইয়াহইইয়া ইবंনে มায়ীন ও নাসায়ী (র) বলেন রায়হান ইবন সায়ীদের (র) রেওয়াঁয়ত গ্রহণ করিতে অসুবিধার কিছু নাই। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ তিনি হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। আবূ হাত্মি বলেন, অসুবিধার কিছু নাই। তাহার হাদীস नিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তবে উহাকে দनীল হিসাবে পেশ করা যায় না।

ষষ্ঠ হাদীস হयরত $া ব ূ ~ স া য ় ী দ ~ ই ব ন ে ~ স া ’ দ ~ ই ব ন ে ~ ম া ল ে ক ~ ই ব ন ে ~ ছ ি ন া ন ~ খ ু দ র ী ~ ় ী ~$ (রা) হইঢে বর্ণিত

ইমাম মুহাশ্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া যুহনী বলেন, সায়ীদ ইবনে সুলায়মান आা্দ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, র্রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্ণশাদ কর্নিয়াছ্ছন ফাতরাতের যুগে মৃহ্যুবরণকারী নির্বোধ ও শিঙ সন্তান আল্লাহন সম্মুখে উপস্থিত হইবে। অতঃপ্র ফাতরাতের যুগে য়ত্যুবরণকারী বলিবে আমার নিকট তো আন্ধাহর কোন কিতাব আলে নাই। নির্ব্রেধ বলির্ব, আমাকে তো এমন জ্ঞান দান করেন নাই যাহা দ্রারা আমি ভাল-মন্দ বুঝিতে পারি। শিশ্যন্তান বনিবে, আমি বৌবনে উপনিত ইই নাই। অতঃপর
 সরাইয়া দাও। অতঃপর যাহারা পরবর্তীকালে বয়ংপ্রাপ্ত ইইলে সৎকাজ করিবে বলিয়া

আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা তো আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিবে আর যাহারা পরবর্তীকালে সৎক্মজ করিবে না বলিয়া আাল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা এই নির্দেশ পালন করিতে বিরত থাকিবে। তখন ज়াল্লাহ ত‘আলা বলিবেন, তোমরা আমার সরাসরি নির্দেশই পানন কর নাই আর আমার রাসূলগণণের আনুগত্য কি তোমরা করিতে? বায়যার (র) মুহাশ্মদ ইবনে উমর ইবনে হাইয়াজ কূফী হইতে তিনি উবাইদুল্নাহ ইবনে মূসা হইতে তিনি ফুযাইল ইবনে মারযূক ইইতে অত্র সূত্রে অনুর্প হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ হইতে আতীয়্যাহ ব্যতিত जन্য কোন সৃত্রে হাদীসটি জানা যায় নাই। হাদীসের শেষে তিনি বর্ণনা করেন, "অতঃপর আল্ধাহ ত'আলা বলিবেন তোমরা আমারই হকুম অমান্য করিয়াছ আর আমাকে না দেখিয়া আমার রাসূলগণের আদেশ তোমরা কি পানন করিতে?

সষ্তম হাদীস হযরতত মু‘আय ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত
হিশাম ইবনে আাম্মার ও মুহাম্রদ ইবনে মুবারক সূরী....হयরত মু"আय ইবন জাবাল (রা) হইळে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সা) বলেন কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, (১) নির্বৌধ (২) ফাতরাতের যুগে মূত্যুবরণকারী ও (৩) মৌবলে উপমিত হইবার পূর্বে মূত্যুবরণকারী বাচা। নির্বোধ ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপানক! यদি আপপি আমাকে জ্ঞা দান করিতেন বেমন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও বাচাকালে মৃত্যুবরণকারী ও অনুর্রপ অভিব্যোগ করিবে। তখন আল্লাহ ত'‘অালা বলিবেন আমি এখন তোমাদিগকে একটি হকুম করিব। তোমরা উহা পানন করিবে কি? তাহারা বনিবে, शাঁ তখন তিনি বলিবেন, যাও, তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, यদি ঢাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাহাদের কোন ক্ষতি ইইবে না। তাহারা যখন দোযখের নিকট্বর্তী হইবে তখন তাহারা উহার স্সুলিংগ দেথিয়া ধারণা করিবে, ইহা আাল্লাহর গোটা মাখলূককে জ্বালাইয়া ত্ম করিয়া দিবে। অতএব তাহারা দ্রगত প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে পুনরায় নির্দেশ দান করিবেন, তথ্নো তাহারা দোयথের দৃশ্য দেথিয়া ফির্রিয়া আসিবে। আল্লাহ বলিবেন, তোমাদিগকে সৃৃ্টি করিবার পূর্ব্রে তোমাদের কর্মকাড্ড সশ্পর্কে আমার জনা ছিন। আমার জ্ঞানানুসার্রেই তোমাদিগকে সৃৃ্টি করিয়াছি এবং সে অনুযায়ী তোমাদের পণিনাম হইবে। এই কথা বলিয়া জাহান্নামকে তিনি বলিবেন-"তাহাদিগকে জড়াইয়া ধর। অতঃপর তৎক্ষণাৎ জাহান্নাম তাহাদিগকে ধরিয়া বসিবে।"

অষ্টম হাদীস হयরতত আবূ 巨হায়木া (রা) হইতে বর্ণিত
হযরত আবৃ হৃরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা)-এর রেওয়ায়েতের পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীকে আবূ হরায়রা (রা)

হইতে সন্নেবেশিত ক্রপপে বর্ণিত বে রাসূনন্মুল্মাহ (সা) ইররশাদ করিয়াছেন, সকল বাচাই ইসলাম গ্রহণের বৌপ্যणাসহ ভূম্মিষ্ট হয়। অতঃপর তাহার পিতামাত তাহাকে ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানাইয়া ফেলে। বেমন ছাগলের বাচ্চা পূর্ণাং হইয়া ভূমিষ্ট হয় তোমরা কি উহার কান কাটা দেখ়িতে পাও? অথচ ভূমিষ্ট হইবার পর উহার কান কাটা দেখিতে পাওয়া যায়।
. অপর এক রেওয়াত্যতে বর্ণিত সাহাবায়্যে কিন্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বাচ্চাকালেই বে মৃত্হুবরণ করে, বলুনতো তাহারা অবস্থা কি ইইবে? তিনি বলিলেন জীবিত থাকিলে পরবর্তীকালে তাহারা কি করিত আল্লাহ তাহা খুব ভানই জানেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মূসা ইবন্ন দাউদ (র)....হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন "হयরত ইবরাইীম (আ) বেহেশতের মধ্যে মুসনমানদের ছোট বাচ্চাদের দেখাফনা করিবেন। মূসা ইবনে দাউদ তাহার রেওয়ায়েত কালে "यতฤুকু आমি জানি" বनিয়া সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। সহীহ মুসনিম শরীফে বর্ণিত তিনি ইয়াय ইবনে মুহামাদ হইতে তিনি রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে তিনি আল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন। অমি আমার বাদ্দাদিগকে তজ্ৰীদ পন্থি করিয়া এনং শিরক হইতে পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। जপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, আমি আমার বান্দাদিগকে มুসলমান করিয়া সৃళ্仑ि করিয়াছি।

## নবম হাদীস হযরুত সামূরাহ (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ বকর বরকানী তাহার "আनমূস্তাখরাজ আनাল বুখারী" নামক গ্রন্ত্ আওফ আল-আ’রাধী হইতে তিনি আবূ রজা আল উতারেদী হইতে তিনি সামূরা (রা) হইঢে তিনি নবী কর়ীম (সা) হইত্ত বর্ণনা করেন, সমষ্ত বাচ্চাই ইসলাম গহণের ব্যেগ্যতাসহ ভূমিi̇ হয়। তখন কিছু লোক জিঞ্ঞাসা কর্রিল, ইয়া রাসূলাল্মাহ! মুশ্শরিকদ্দে সন্তানরাও কি? তিনি বनিলেন "মুশর্িকদদর সন্তানরাও" ঢর্রবানী বনেন, আদ্ুুন্নাহ ইবনে আহমদ (র)....সামূরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূন্মালাহ (সা)-কে মুশরিকদ্দের বাচ্চা সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বনিলেন, তাহারা বেহেশতবাসীদদর খাদদম ইইবে।

## দশম হাদীস হयরত খনছ (রা)-এর চাচা হইতে বর্ণিচ

ইমাম আহমদ বলেন, রওহ (র) খনছ বিনতে মুঁবিয়াহ ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছুন তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলল্gাহ! बেহেশতে প্রবেশ করিবে কে? তিনি বলিলেনে নবী-শহীদ বাচ্চা। जবং জীবিত দাফ্নকৃত কন্যা সন্তান বেহেশত্বাগী হইবে। উলামাকে কিরাম্রে কেহ কেহ এই হাদীসের কারণে মুশরিকদ্দের বাচ্চা সম্পক্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ
 एযরত সামূরা ইবনে জুদ্দব (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) একবার সপ্নচ্যাগে বেহেশতের একটি গাছের তলায় অবস্গানরত এক বৃদ্ধের নিকট দিয়ে অত্কিম্ম করিলেন তাহার চতুর্দিকে অনেক ছোট ছেলেমের্যে ছিল। হযরত জিবরীল (আা) বনিলেন, এই হইলেন হযরত ইবরাহীম (আ) আর ঐ সকল ছোট ছেেে-মেয়ে হইন মুসলমান ও মুশরিকদের সন্তান। সাহাবা<্রে কিরাম জিঞ্ঞাসা কর্রিলেন মুশরিকদের সন্তানও বেহেশতে ছিন? তিনি বनिলেন, शু, সুশরিকদ্রর সন্তানও ছিল। অপর পক্ষে কোন কোন উনামা়্যে কিয়াম যুশরিকদ্দর সন্তান দোযখী হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন। 'কারণ রাসূন্নুল্লাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন थাকিবে। আবার কেহ কেহ বলেন কিয়ামত দিবসে তাহাদের পরীী্ষা লওয়া হইবে। याহারা হুুমের অনুকরণ করিবে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে জাল্লাহ ত'অানা তাহার পৃর্ব জ্ঞান্র প্রকাশ করিবেন এবং তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। जার যাহারা অমান্য কর্রিবে তাহারা দোযひে প্রবেশ কর্রিবে এবং তাহাদের সশ্পর্কেও আল্ধাহর পূর্ববর্তী ইনম্মে প্রকাশ ঘটিবে। এই মতনুসারে বিভিন্ন দলীলসমৃহের মধ্যে একটা মিমাংসা হইয়া যায়। আর এই মতের পক্কেও একাধিক হাদীস বর্ণিত ইইয়াছে যাহার একটি অপরত্টিকে শক্তিশালী করে। শায়থ আবুল হাসান আनी ইবনে ইসমাউল আল আশারী এই মতকেই আহলে সুন্নাত ওয়ান জামা‘আতের মত বলিয়া উল্নেখ কর্যিয়াছেন । হাফিয আবূ বক্র বায়হাকীও কিতাবুল ই'তেকাদ নামক গ্থন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য মুহাক্কিক উলামা মুহালিসীনও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শায়খ আবূ উমর ইবনে जাদুল বার পরীক্ষ সস্পর্কিত হাদীস বর্ণনা কর্রিয়া বলেন, এই সস্পর্কিত হাদীস শক্কিশালী নরে এবং দলীল হিসাবেও ইহা পেশ করা যায় না। ज़ाর উनाমায়ে কিরাম ইহা অস্বীকার করেন, কারণ পরকাল ইইল বিনিময় দানের স্থান উহা পরীকা ও আমলের স্থান নহে। অতএব ইহা কিতাবে সষ্বব ইইতে পারে যে র্রসকল লোককে আঞ্ডনে প্রবেশ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। অথচ উহা তাহাদের শক্কির বাহিরি। जার আল্লাহ ত'অালা এমন কোন নির্দেশ দান করেন না যাহা মানুষ্বে ক্ষমতার বাহিরে।

## জবাব

ইবনে আব্দুল বার যে মত প্রকাশ করিয়াছে উহার জবাব ইইল, পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল হাদীস যয়ীফ নহে বরং কোন কোন হাদীস সহীহ। বহু আয়েম্মায়ে কিরাম ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। আর কোন কোন হাদীস হাসান। আর কোনটি দুর্বল ও যয়ীফ, যাহা সহীহ ও হাসান দ্বারা শক্তিশালী হয়। আর যখন একই বিষয়ের একাধিক মুত্তাসিল হাদীস যাহার এক্রটি অপরটি সমর্থন করে তখন উহা নিঃসন্দেহে দনীল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। ইবনে আব্দুল বার এর দ্বিতীয় মতের জবাব ইইল পরকাল নিঃসন্দেহে বিনিময় দানের স্থান । কিন্ুু বেহেশতে ও দোযথে প্রবেশ করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশরের ময়দানে পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া উহার বিপরীত নহে। শায়খ আবুল

হাসান আশ'অরী বাচ্চাদের পরীক্ষা সংঘটিত इওয়া বিষয়ট্টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা আতের आকীদার অন্তর্ভুক্ত করিয়াহে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ
 করিবার জন্য আহ্মান করা হইবে বিওদ্ধ হাদীস গ্রন্থের রেওয়ায়েত ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা দ্যারা ইহা প্রমাণিত বে, মু'মিনগণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সম্মুখ্寸ে সিজদাবনত ছইবে जার মুনাফিকরা সিজদা করিতে সক্ম হইবে না বরং তাহাদের পিট তক্কার ন্যায় সোজা হইয়া থাকিবে। যथनই তাহারা সিজদা করিতে ইচ্ম করিতে তथন সে উন্টাজাবে পিঠের উপর পড়িয়া যাইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীর্ফের রেওয়ায়েত দ্বারা সেই ব্যক্তির ঘটনাও জানা যায় বে সর্বশেবে দোযখ হইতে বাহির হইবে। আল্লাহ ত'জানা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইবেন এবং দৃঢ় অभীকার গ্রহণ করিবেন যে সে পুনরায় তাঁহার নিকট অन্য কিছू প্রার্থনা করিবে না। কিষ্ুু বার বার সে ওয়াদ ডংপ করিবে এধং বার বার আল্লাহ ত"‘অান তাহার নিকট হইতে ওয়াদা নইলে আল্লাহ তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিবেন, হে आদম সন্তান! ঢুমি এত ওয়াদা ভংগকারী হইলে কিক্রপপ? অনत্তর আল্লাহ ত'অালা তাহাকে বেহেশতত প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন। ইমাম ইবনে আদুল বার এর বক্ত্য, "আল্লাহ ত'‘অলা আতুনে প্রবেশ করিবার জন্য কিতাবে নির্দেশ দিবেন? অথচ ইহা তাহাদের ক্য়ার বহির্ভূত? ইহার জবাব ছইন, ইহা কোন হাদীস সহীহ হইবার পরিপস্তি নহে। কিয়ামত দিবলে আল্লাহ ত'আলা পুল সিরাত্র উপর দিয়া অত্ক্র্ম করিবার নির্দেশ দিবেন। ইহ জাহন্নামের উপর অবস্থিত একটি সেতু যাহা তরবারী অপেক্ষা ধারাাু দूল অপেক্ষা তীক্ষু। আর মু‘মিনগণ তাহাদের আমলনামানুসার্রে উহার উপর দিয়া অতিক্রম করিতে থাকিবে। কেহ তো বিদ্যুত গতিতে কেহ হাওয়া বেগে কেহ উত্তম ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত কেহ উঠের গতিতে কেহ দৌড়াইয়া, কেহ হাটিয়া উহা অত্ক্রম করিবে। আবার কেহ হামাঙড়ি দিয়া যাইবে। আবার কেহ যখম হইয়া জাহান্নামে উপুড় হইয়া পড়িবে। এই সব কিছুই তখন সংখটিত হইবে। এবং আাৃনে প্রবেশ করিবার হুকুমে ইহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে বহং ইহাই অধিক কঠিন।

হাদীস শরীফ দ্ঘারা ইহাও প্রমাণিত যে দাজ্জানের অবির্তাবকানে তাহার সহিত
 থাকিবে শরীয়ত তাহাকে সেই ব্যু পান করিতে নির্দেশ দিয়াছ্ যাহাকে আাকন বলিয়া মনে করিবে। কারণ বচ্ততঃ উহা তাহার পক্ষে শীতল ও আরামদায়ক ইইবে। পরীীক্র ঘটনাও टिक অनুজ্রপ। ইহা ব্যতিত आল্gাহ তা‘আनা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়াহিলেন তাহারা যেন পরশ্পরে একে অন্যকে হত্য! করে। অতএব তাহারা একে অন্যকে হত্যা করিয়াছেন। এবং একই দিন সকালে সত্ত্র হাজার লোক নিহত হইয়াছিন বनिয়া কथिত आছে। মেঘের অశ্ধকার্র পিতা পুত্র ভাই ভাইকে হত্যা করিয়াছিন। গোবৎস পৃজা করিবার জন্য ইহা ছিল তাহাদ্রে শাস্তি। বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর এই নির্দেশও তো ছিল বড়ই কঠিন। এবং ইহা হাদীলে উল্লেখিত বিষয় হইতে কোন প্রকার কম নহে।

উল্লেখিত আলোচনা শেবে জানা উচিৎ যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে কি না এই সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রহিয়াছে। (১) প্রথম তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যাহারা এই মত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) এর হাদীস পেশ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সপ্নয়োগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত মুসলমান ও মুশরিকদের বাচ্চাদিগকে বেহেশতে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা ব্যতিত ইমাম আহমদ হযরত খানছরি মাধ্যমে তাহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন  ‘তবে পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস অধিক খাস। অতএব আল্লাহ তা‘আলা যাহার সম্পর্কে জানেন যে, সে জীনিত থাকিলে আল্লাহর হুকুম পালন করিত আল্ণাহ তাহার রূহকে আলমে বরযাখে হযন্ত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত রাখিয়াছেন আর মুসলমানদের সন্তানগণকেও তাহার সহিত রাখিয়াছেন। আর মুশরিকদের যে সকল সন্তানদের সম্পর্কে তিনি জানিতেন যে, তাহারা জীবিত থাকিতে আল্মাহর হুকুম অমান্য করিত তাহাদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত কিয়ামত দিবসে তাহারা জাহান্নামী হইবে। পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। ইমাম জবুলু হাসান আশ‘আরী আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের এই মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। यাহারা এইমত পোষণ করেন যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের কেহ কেহ বলেন তাহারা স্বাধীনভার্ব বেহেশতে বসবাস করিবে। অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন, তাহারা বেহেশতবাগ্গীদের সেবক হইবে। আবূ দাঊদ তয়ালেসী গ্গন্থে আলী ইবনে

(২) মুশারিকদের মৃত সজ্যান তাহাদের পিতাদের সহিত দোযখে থাকিবে। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেন’ ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা....আব্দুল্নাহ ইবনে কায়়স হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক অাগন্ত্রক হযরত আত্যেশা (রা) কে মুশরিকদের বাচ্চাদের সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন
 রাসূলাল্নাহ! কোন আমল ছাড়াই তাহারা তাহাদের শিতাদের সহিত থাকিব্ব। তিনি বলिলেন আল্লাহ তাআলা উহা ভালই জানেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) মুহাম্মদ ইবনে হরব (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট মু‘মিনদের বাচ্চাদের
 অধিনস্থ হইয়া তাহাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মুশরিকদের বাচ্চারা? তখনো তিনি বলিলেন তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন আমল ছাড়াই? তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি আমল করিত ঢাহা আল্গাহ ভালই জানেন। ইমাম আহমদ (র) অকী....আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে দোयখের মধ্যে তাহাদের চিৎকার তোমাকে তনাইতে পারি।

আক্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবূ শায়বাহ হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার উম্মুল মু‘মিনীন হযরত খাদীজা (রা) জাহেনী যুগে মৃত তাহার দুইটি সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্নাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি' বলিলেন, বলেন রাসূলুল্ধাহ (সা) যর্খন তাহার মুখমন্ডলে মলিনতা দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন钅 यদি তুমি তাহাদের স্থান দেখিত্রে তবে তুমি নিজেই তাহাদিগকে অপছন্দ করিতে। হযরত খাদীজা বলিলেন, আাপনার উরসের আমার যে সন্তান মারা গিয়াছে সে? তিনি বলিলেন, মুমিন ও তাহাদের সন্তানগণ বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিক ও তাহাদের সন্তানরা দোযখবাসী হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন


যাহারা ঈমান आনিয়াছে আর তাহাদ্রে সন্তানগণ ঈমানের সহিত তাহাদ়র जনুসরণ করিয়াছে তাহাদের সহিত ঢাহাদের সন্তানগণকক আমি মিলাইয়া দিব। হাদীসটির সূত্র গর্রীব। ইহার সনদে রাবী মুহামদ ইবনে উসমান মজহৃন এবং তাহার


ইমাম আবূ দাউদ (র) ইবনে আবূ যায়েদা তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি শা’বী হইঢে তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, জীবিত দাফনকারীীী জীবিত দাফন কৃতা দোयখে প্রবেশ কর্রিবে। অতঃপর ইমাম শা'বী বলেন, আলকামাহ আবূ ওয়ায়্যে হইতে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম্মে একটি দল আবূ দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ হইতে তিনি শা'বী ইতে তিনি আলকামাহ হইতে তিনি সানামাহ ইবনে কয়েস আশজায়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি এবং আমার ভাই একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট आসিয়া বলিলাম, "আমার आম্ম জাহেনী যুপে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি আত্থিয়াতা করিতেন, আত্মীয়তার সশ্পক্ক বজায় রাখিত্ন, কিন্ুু তিনি আমার এক

ছোট বোনকে জাহেনী যুপে জীবিত দাফন কর্য়য়াছেন তথন তিনি বলিলেন, জীবিত দাফনनকারীণী ও জীবিত দাফ্নকৃত উভয় দোযখবাসী অবশ্য যদি জীবিত দাফন্নকারীণী ইসলাম গ্রণ করে তবে লে দোযখ ইইতে রষ্ণা পাইবে। হাদীসের সনদটি হাসান
(৩) তৃতীয় মত হইল মুশরিকদদের মৃত বাচ্চাদের সশ্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না

 জা’ফর (র) ইবনে জাবূ আয়াস সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূনুল্ধাহ

 অনুর্রপजাবে বুখারী ও মুসনিম শরীফে যুহরী হযরতত আবূ হ্রায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী (সা) কে মুশরিকদ্দর মুত সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে. তিনি বनिলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে कি কাজ করিত আা্वাহ তাহা ভানই জানেন।

কোন কোন উলমায়ে কিন্রাম এই মতও পোষণ করে যেে তাহারা আ’’রাফবাসী হইবে। এই মতের ফলাফাল্লও ইহাই যে তাহারা বেহেশতবাগী হইবে। কারণ আ’’রাফ কোন স্থায়ী বাসস্থান নহহ। যাহারা আার্রাফ্ বাস করিবে অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সুরা আ’’রাফে এই সশ্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মনে রাখা উচিৎ উলামায়ে কিরাম বে মতবিরোধ করিয়াছেন তাহা কেবল মুশরিকদের বাচাচের ব্যাপারে। মুসনমানদের বাচ্চাদের সস্পক্কে কোন বিরোধ নাই। কাজী आবূ ইয়ালা হাষ্বনী ইমাম আহমদ (র) হইতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এই ব্যাপারে কোন মত বিরোধী নাই। ইহাই প্রসিদ্ধ এবং আমাদের নিচ্চিত বিশ্বাস। তবে শায়েখ আবূ উমর ইবনে জাদ্দুল বার কোন কোন উনামা হইতে নকল করেন বে তাহারা মুসলমানদের বাচ্চাদের সশ্পর্কে নিপ্চিত কোন ধারণা পোষণা করেন না। তাহারা বলেন তাহাদের ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীন। অাব ওমর বলেন ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের একটি দল এই মত পোষণ করেন। হাম্মাদ ইবনে যাত্য়দ, হাম্মাদ ইবনে সানামাহ ইবনুন মুবারক ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ে ও অন্যান্য উলমায়ে কিরাম উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মানেক (রা) ঢাহার মুওয়াত্তা ্রন্থের "কদর" অধ্যায়ে বে সকক হাদীস লিপিবদ্গ করিয়াছেন উহা গ্যারাও এমন কিছू অনুমান করা য়ায়। ব্যেন মুসনমানদ̆র বাচ্চারাও আল্লাহর ইচ্মার উপর নির্ভরশীন । তাহার অধিকাংশ শিষ্যদের মতও ইহাই, তবে তাহার নিজের কোন স্পষ্ট বক্ব্য এই সম্পক্কে পাওয়া যায় না। তাহার পরবর্তীকানের শিষ্যদের অধিকাংশের মত হইল, মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাগী হইবে এবং মুশরিকদ্দের বাচ্চাদের ফ্য়সালা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইবনে আদ্দুল বার-এর বক্ত্যা এই পর্যন্ত শেষ। তাহার বক্ত্ব্যই গরীব।

 কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ কর্রিয়াছহন। হ্যরত আঢ়়েশা বিনতে তালহা উম্মুল মু‘মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হয়রত নবী করীীম (সা)কে একটি আনসারী শিফ্র জানাযার জন্য ডাকা হইন। তথন জমি বলিলাম বাচ্চাটির বড়ই খোশনসীব সে তো বেরেশতেরই একটি পাখী। লে কোন খারাপ, কাজ করেন নাই আর না কোন খারাপ কাজ করিবার যুপে উপনিত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! অথবা অन্য কিছু আল্লাহ ত'আালা বেহহেশ সৃষ্টি কর্রিয়াছেন এবং উছহার জন্য বিশেষ কিছু মানুষ তখনই ন্রির্দিষ্ট কর্রিয়াছেন যখন তাহারা বাপের উরসে ছিল। আার তিনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার কিছू অধিবাসী তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা তাদের বাপ্রে উরসে ছিন। হাদীসটি ইমাম মুসনিম আহমদ আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই উল্লেখিত বিষয়টির ঞ্রুত্ন এমন বে অধিক বিষ্দ্দ দনীল প্রমাণ ব্যতিত প্রমানিত হয় না। অথচ, শরীী়তের সঠিক জ্ঞান শূণ্য অনেকই এই সম্পক্কে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কারণে উলামায়ে কিরাম্মে একটি জামাআাত এই বিষয়ে কোন আলোচনা করাই পছন্দ করেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কালেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদীক মুহাশ্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই মত প্পাষণ করেন। ইবনে হাব্যান তাঁহার সহীহ গ্গন্থ জরীীর ইবন হালেম হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আবূ রাজা আন উতর্রেhীকে বর্ণনা করিতে ऊनिয়াছি তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে মিম্বর্রের উপর দডায়মান হইয়া বলিতে eनिয়াছি, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের কাজ-কর্ম ঠিক ঠিক মত চলিতে থাকিবে যাবৎ না তাহারা তকদীর ও বাচাদের বিষয় লইয়া কোন আলোচনায় লিপ্ত হইবে। ইবনে হাম্বান বলেন রাসৃনুল্নাহ (সা)-এর বক্তব্যে মুশরিকদের বাচ্চা বুবান হইয়াহ জাবূ বকর বায়্যাय ও জরীর ইবনে হাসেমের সৃজ্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন অবূ রাজা এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একটি জামাআাত হাদীসটি মওকৃফক্রপে বর্ণনা করিয়াছছন।

## 

## 

১৬. আামি যখন কোন জনপদ ধ্নংস কর্রিতে চাহি ঢখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম কর্রিতে আাদেশ করি। কিন্ুু উহারা লেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দডাঞ্ঞা ন্যায় সংঘত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণর্রপপ বিপ্ৰস্ত করি।
 ইহার অর্থ কি এই সশ্পক্কে কিছ্ মতবির্রোধ রহিহ়াছে কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, "‘আমি তাহাদের বিত্বাননদিগকে নির্দেশ দান করিয়াছি অতএব जাহারা অপকর্ম কর্রিয়াছ।" এখানে নির্দেশ দ্বারা তাকদীরী নির্দ্রেশ বুঝান হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে बে, আল্লাহ ত'আলা কখনো কোন অপকর্মর্র জন্য নির্দেশ দান করেন না। ইহার অর্থ্র হইল তাহারা নিজেরাই বাধ্য হইয়া অপকর্ম্য লিঙ হয়। সুতরাৎ তাহারা শাস্তির ব্যো্য ইইয়া পড়ে। কোন কোন তাফসীরকার বনেন, আয়াতের অর্থ হইন, আমি তাহাদিগকে সৎকাজের নির্দেশ দিয়াছি কিন্ুু তাহারা অপকর্ম্ লিপ্ত ইইয়াছে কাজেই তাহারা শাত্তির যোগ্য হইয়াহে। ইবনে জুরাইজ হযরত ইবনে জাব্বাস (রা) হইতে উক্ত তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত সায়ীদ ইবনে জুবাইরও এই তাফস্সীর করিয়াছেন। ইবনে জরীীর বনেন, আয়াতের ঢাফসীর ইহাও হইতে পারে, আমি তাহাদিগকে আামীর করিয়াছি তবে এই তাফ্সীর
 এর তাফসীর প্রসংণে বলেন, সেই স্থানের অসৎ স্বাবের লোকদিগকে আমি ক্মতা দান করি যাহারা সেখানে অপকর্ম করে ফলে আল্লাহ ত'আলা তাহাদিগকে ধ্পংস
 आর প্রত্যেক জনপদে বড় বড় অপরাধি নিযুক্ত করিয়াছি। आবুল आলিয়াহ মুজাহিদ রবী ইবন আनাস অন্নুপ তাফসীর করিয়াছেন। আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে
 বলেন, আমি লেই অহংকার্রী বিত্তানদ্দর সংখ্যা বৃদ্ধি করির্যাiছি। ইকরিমাহ, হাসান, যাহ্হাক, কাতাদাহ (র)ও অনুহ্পপ ঢাফসীর কর্রিয়াছ্ছন। ইমাম মানেক (র) যুহরী হইতেও অনুর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ ইবনে উবাদাহ....সুওয়াইদ ইবনে হরাইরাহ হইতে বর্कিত ব্যে নবী করীীম (সা) বর্ণনা করেন,


 শদ হইতে নির্পত হইয়াহে। কেহ কেহ বলেন
 সংগতিপূর্ণ অন্য শদ্দ ব্যবহার করা। এই হিসাবে বলা ইইয়াছে।
১৭. নূহের পর জামি কত মানব গোষ্ঠী ষ্ধংস কর্রিয়াছি! তোমার প্রতিপানকই তাহার বান্দাদিগের পাপাচরণেন সংবাদ র্যাথা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যম্ম আল্নাহ ত'আনা কুরাইশ কাফির্রদিগকক সত্ক করিতেছেন বে, হযরতত নূহ (আ)-এর পরে বে সকল সশ্প্রদায় তাহাদের রাসূনগণকক অস্বীকার কর্রিয়াছে তিনি তাহাদিগকে ঞ্ঞংস করিয়াছেন অতএব তোমরাও यদি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে অস্ধীকার কর তবে তোমাদের ধ্ধংসও নিশিচ। । আয়াতটি ইহাও প্রমাণ করে বে হযরতত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে বে কয়টি যুগ ‘করণ’ অতীত হইয়াছে তাহারা সকলেই মুসনমান ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হযরত আদম (আ) ও নूহ (অা)-এর মাঝ্ঝ দশাটি করণ ছিল। আয়াতের মর্ম হইল হে কুরাইশ দল! তোমরা তো সেই সকন সম্প্রদায় অপেক্রা আল্gাহর নিকট অধিক সম্যানিত নহে। অথচ, তোমরা সর্ব্বাওম রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছ অতএব

 তোমাদের কোন গোপন কাজই তাহার নিকট গোপন নহে বরং প্রকাশ্য ও গোপন সবই তাহার নিকটট সমা।


jt. কেহ আ সুখ-সঙ্ভোগ কামনা করিলে জামি যাহাকে याহা ইচ্ঘা এইখনেই সত্তর দিয়া थাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধার্নিত করি ভেথায় সে প্রবেশ করিবে নিन্দিত ও অনুথ্রহ হইতে দূরীভূত অবস্থায়।
১৯. যাহারা মু'মিন হইয়া পর্রলোক কামনা করে এবং উহার জন্য যथাযথ बেষ্ঠা কর্রে ঢাহাদিগেরই চেষ্ঠা ন্বীকৃত হইয়া থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা ইররাদ করেন, বে কেহ দুনিয়া ৫ দুনিয়ার নিয়ামত কামনা করে সে সব কিছু লাভ করিতে পারিবে না। বরূং আল্লাহ যাহার জন্য যত্টুকু

ইচ্ছ করিবেন কেবল সে ততটুকুই লাভ করিবে। অন্যান্য যে সকল আয়াতে এই কথার উল্লেখ নাই সে সকল আয়াতেও ইহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্মাহ যাহাকে ইচ্ঘা করিবেন কেবল তাহাকেই তাহার ইচ্ছানুরূপ ততটুকুই দান করিবেন। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ${ }^{\circ}$ নগদ দান করি যতটা চাই এবং যাহার জন্য ইচ্মা করি। অতঃপর আমি তাহার জন্য পরকালে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। তাহাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া লইবে লাঞ্ছিত হইবে কেননা সে চিরস্থায়ী জীবনের উপর ক্ষণঞ্ছায়ী জীবনকে প্রাধান্য দান
 (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যাহার কোন ঘর নাই আর সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ যাহার কোন ধন-সম্পদ নাই আর
 আখিরাত ও উহার নিয়ামতসমূহ কামনা করে (সা)-এর অনুসরণ করিয়া উহার জন্য প্রচেষ্টা করে" সওয়াব ও শাস্তিকে বিশ্পাস করে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা ইইয়া থাকে।


২০. তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে আর তাহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।
२১. লক্ষ্য কর আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয় মর্যাদায় মহত্বর ও ওুণে শ্রেষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা কেবল দুনিয়া কামনা করে এবং যাহারা পরকাল কামনা করে উভয় দলকে আমি স্ব-স্ব অবস্থায় বৃদ্ধি করিতে থাকি
 হার্কিম যিনি কোন প্রকার যুলুম করেন না অতএব সৎ ও নেককার লোককে তিনি

সৌতাগ্যের অধিকারী করেন এবং অসৎক্কে তিনি বঞ্চিত করেন। তাহার হকুম কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না এবং তিনি যাহাকে দান করিতে চাহেন উহাত কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং তাহার ইচ্মকে কেহ পরিবর্তন করিতেও পারে না। এই
 দানকে কেহ বাধা প্রদান করিতে সক্ষম নহহ। काजाদাহ এর তাফসীর কর্রেন, "আপনার প্রতিপানকের দান হ্রাস করা যায় না।" হাসান বলেন, "আপনার প্রতিপানকের দানকে বাধা দেওয়া যায় না"। অতঃপর ইর্নশাদ করেন
 উপর কিভবে মর্যাদা দান কর্র্যাছি, তাহাদের মধ্যে কেহ ধনী কেহ দর্রিদ্র কেহ মধ্যম। কেহ সুদ্দর কেহ কুৎসিত আবার কেহ মষ্যম। কেহ শিயকালেই মৃহ্যুবরণ করে। কেহ

 বেশ্শী। কারণ তাহাদদর একদল তে জাহান্নামের অতন গহ্বরে অবস্হান করিবে। শিকল ও গলার বেড়ীতে আবদ্ধ ইইবে। অপরপক্কে আার একদল বেহেশতের সুখ শান্ত্যি ভোগ করিতে থাকিবে এবং উচ্চমর্যাদা লাভ করিবে। বেমনি বেহেশত্বাসীগণণের পারম্পারিক মর্যাদারও তারতম্য থাকিবে। তেমনি•জাহান্নামীদের মধ্যেও পারম্পর্রিক তারতম্য থাকিবে। বেহেশতবাসীঢের মর্यাদার মধ্যে যমীন ও আসমানের পার্থক্য হইবে বেহেশতের মধ্যে এই ধরনের একটি স্তর রহহয়াছে। রুখারী ও মুসনিম শরীফফ বর্ণিত





对 बোন বাन्দা মর্যাদা লাভ করিতে ইচ্ঘ করে অতঃপর সে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় আল্dাহ ঢাহাকে পরকালে অধিক বড় মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিবেন অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন
২২. আার জাল্লাহর সহিত অপর কোন ইনাহ স্থির করিও না করিলে নিন্দিত ও निঃসসায় হইয়া পড়িবে।

ঢাফস্সীর ঃ আল্লাহ ত'আলা ইর্রশাদ করেন তোমরা যাহারা শর্রীয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ অর্থাৎ দায়িত্ণ গ্রহণের বোগ্য তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য স্থির
 তুমি ন্নিন্দিত ও অসহায় হইয়া পড়িবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে যিনি তোমার প্রতিপালক তিনি তোমার সাহাय্য কর্রেবেন না। তিনি তোমাকে তাহার উপর ন্যস্ করিয়া দিবেন যাহার তুমি উপসনা কর। অথচ, সে কোন লাভ-ষতি কিছুই করিবার ক্ষমতা রাথে না। কারণ লাভ ক্ষতি উভয়ের এক মাত্র মালিক হইলেন অল্লাহ তা‘আালা যাহার কোন শরীক নাই। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহমদ যুবাইরী....হयরত আদ্লুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন


বে ব্যক্তি অভাবী হইয়াছে অতঃপ্র সে অভাবকক মানুষ্ের নিকট পেশ করিয়াছে তাহার অভাব নিবারণ হইবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহরটি নিকট পেশ করে। আল্লাহ তাহাকে হয় সত্র না হয় কিছू বিলম্ধে ধন দান করেন। ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিयী বশীর ইবনে সুলায়মান ইইতে অब সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বनেন হাদীসটি হাসান. সহীহ. গর্রীব।

##  <br> 

oc


رَبَّئِنَ صَخِيْرًا
২৩. তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্য্যবহার করিতে। তাহাদিগের একজন অথবা উভ্য়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপর্নীত হইনে উহাদিগকে ‘উফ্’ বলিও না এবং উহ্হাদিগকে ধমক দিও না। ঢাহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক न्य कथा।
२8. মমতাবশ্র তাহাদিগের প্রতি নহ্রতার পক্কপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আামার প্রতিপানক! তাহাদিগের প্রতি দয়া কর বেভাবে শৈশশবে ঢাঁহারা আামাকে প্রিপাল্ করিয়াহিলেন।

তাফ্সীর ঃ আাল্লাহ তাঁার বান্দাদিগকে কেবনমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবার জন্য
 মুজাহিদ বলেন, تصضL শ্দটি এরی অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উবাই ইবনে কা’ব ইবনে মসউদ ও याহ्शাক ইবনে মুयाহिম এখানে هُ পড়েন। আল্লাহ ত'অালা স্বীয় ইবাদতের নির্দেশের সহিंত পিতামাতার প্রতি


 পিতামাতার প্রতিও কৃত্্ঞত প্রকাশ কর এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে शेवে। তোমা নিকট তাহাদের একজ়ন কিংবা তাহারা উউয়ই বাঁধর্ক্যে উপনীত एয় তবে তাহাদিগকে উফ্ও বলিও না। অর্থাৎ তাহাদিগকে কোন অশোভনীয় কथা বলিও না এমনকি অलেভनীয় কথার নিম্নতম কथा উফ্ শদ্দটিও বनिওনা। 1 তাহাদরর প্রতি তোমরা এমন কোন আচরণও করিও না যাহা তাহার্না. খারাপ মনে
 বে-আদবীর সহিত যেন তোমার হাত সম্প্রসারিত না হয়।

আল্লাহ তাআালা পিতামাতার সহিত অন্যায় কথাবার্তা ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ কর্য়য়া তাহাদ্রের সহিত সদাচরণ করিতে ও নম্য ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইর্রশাদ হইয়াছে নম্মতার সহिত কथा ব'निবে

 প্রত্তিপালক! তাহাদের প্রতি আপনি ঠিক জদ্রাপ অনু্রহ করুন বেমন जাহারা আমকে আমার শশশবকালে স্নেহ মমতার সাথে লাंলন পালন কর্রিয়াছিনেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে, বর্ণিত जল্লাহ, অ‘আলা, এই আয়াত নাयিল করেন
 মুম্মিনদের জন্য উচিৎ নহে।

মাতাপিতার প্রতি সদাচারণ করিবার ঢাকীদ সম্পক্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। इযরত আনাস (র্া) ও অन্যান্য রাবী হইতে একধিক সূত্রে বর্ণিত, একবার そব্ন কাঘীর——৭ (৬छ)

হযরত নবী করীম (সা) মিষ্বরে আরোহণ করিলেন অতঃপ্র তিনবার ‘আমীন’ বनिলেন। রাসূনুল্নাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইন ইয়া রাসূলাল্ধাহ! কিসের ঊপর आপনি ‘আমীন’ বলিলেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বनিলেন, সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক, যাহার নিকট আপনার নাম লওয়া হয়
 आমি আমীন বলিলাম। অতঃপর তিনি বनিলেন সেই ব্যক্তি লাঙ্ছিত হউক বে ব্যক্তির জীবনে রমযান সমাগত হইয়াছে আবার উহা চলিয়াও গিয়াছছ অথচ, সে তাহার ঔনাহ ক্কমা করাইতে পারে নাই। आপনি বনুন, আমীন। অতঃপর আমি বলিলাম আমীন। তাহার পর তিনি আবারও ব্লিলেন, লেই লাঞ্ছিত হউক বে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা উভয়কে কিংবা তাহাদের মধ্যে একজনকে পাইয়াছে কিন্ু সে তাহাদের সেবা করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিল না। আপনি বলুন আমীন, আমি বলিলাম আমীন।

ইমম আহমদ বंলেন, হ্সাইম (র)....মালেক ইবনে হারেস (রা) হইতে তিনি তাহার জননক ব্য;ক্তি হইতে বর্ণিত যে রাসূনুল্নাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসনমান পিতামাতার কোন এতিম স্তানকে লালন পানন করিল শেষ পর্যত্ত সে তাহার থেকে বে-নিয়ায হইয়া গেল, তাহার জন্য নিশ্চিত্াবে বেছেশত ওয়াজিব হইল। আর বে র্যকক্তি কোন মুসনমান গোনামকে আयাদ করিয়া দিল সে দোযখ ইইতে মুক্তি লাভ করিল। তাহার এক একটি অংগ প্রতংগগর বিনিময়ে আযাদকারীর এক একটি অংগ প্রত্যং মুক্তি নাভ করিবে। जতঃপর ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর আমাদের নিকট বর্ণনা কর্যিয়াছেন, তিনি বলেন ৫’বা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন आমি আলী ইবনে যায়েদকে বলিতে ঔনিয়াহি, অতঃপর তিনি ঊপরোল্লেখিত হাদীলের মর্ম বর্ণনা করেন। जবশ্য এই হাদীসে مَ

 মালিক বনা হয়) বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত, ব্য ব্যক্তি তাহার পিতামাতা কিংনা তাহ়দের কোন একজনকে পাইন অথবা সে দোযতে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে ম্বীয় রহহত হইতে দূরে রাথিবেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফান....তিনি মালেক ইবনে আমৃর কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূনুন্নাহ (সা) কে বনিতে ঞনিয়াছি, বে ব্যত্তি কোন มুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়, সে উহার বিনিমর্যে দোযখ ছইতে মুক্তি লাভ করিবে। তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যংগের বিনিমc্যে. তাহার প্ত্যেক অংগ প্রত্য়গ মুত্তি নাভ করিবে। আর বে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতার মধ্য ইইতে কোন একজনকে পাইন

অথচ, সে তাহার লেবা কর্যিয়া ক্ষমা লাভ করিন না আল্লাহ তকক রহমত হইতে দূর্রে নিক্ষেপ করিবেন। বে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতা-মাতার সত্তানকে নানন পালন করিল, যাবৎ না তাহাক্ আল্লাহ বে-নিয়াय করিল, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া গেন।

ইমাম আহমদ বলেন, হাজ্জাজ ও মুহাম্ ইবনে জা’ফর.....আাবূ মালেক কুশাইরী ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইর্াদদ করিয়াছেন, ব্যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতাকে কিংবা তাহাদ্রের একজন পাইল অতঃপর দোযথে প্রবেশ করিন, আল্লাহ তাহাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন এবং তাহাকে লাঙ্গিত করিবেন। আবূ দাউদ তয়ালেসী হাদীসটি ত'বা হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। এবং ইহাতে অতিরিক্ত বিবরণ আছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রিবয়ী ইবনে ইবনাহীম (র)....হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন, "লেই ব্যক্তি ঋ্ৰংস হউক যাহার নিকট আমার নাম নওয়া হইন অথচ, লে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিন না। সেই ব্যক্তিও ধ্নংস ইউক যাহার জীবনে রমযান সমাগত হইন এবং চলিয়াও গেল অথচ, সে তাহার তনাई কমা করিয়া নইল না। আর সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার নিকট তাহার পিতামাত বৃদ্ধ হইন অথচ, তাহাদদর সেবা যত্ন করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিল না। রিবয়ী তাহার বর্ণনায় বলেন অথবা "তাহাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হইল"। ইহাও রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ইমাম তিরমিযী আহাদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে তিনি রিবয়ী ইবনে ইবরাহীম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

## আর্রেকটি হাদীস :

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র)....অাবূ আছীল মালিক ইবনে রবী'আ সায়েদী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা রাসূনুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসাছিনাম এমন সময় এক আনসারী आসিয়া জিঞ্ঞাসা করিল ""আমার পিতা মাতার মৃত্যু পর কি তাহাদের সহিত কোন সদাচারণ করিতে পারি? তিনি বনিলেন ছা, চারটি আচরণ এমন আছে যাহা তাহাদের মৃত্যুর পরও করিতে পার। (১) তাহাদের জানাযার নামাय পড়া (২) তাহদদর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) ঢাহাদের ওয়াদা পূর্ণ করা (8) ঢाহদের বক্ধু বাঞ্ধবীদের সশ্মান করা ও কেবল তাহাদের সম্পর্কের কারণণ কোন আত্মীয়তার সশ্পর্ক বজায় রাখা। ইহা ইইল সেই সদাচারণ যাহা পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত করিতে পার। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান ইবনে গছীল ইইতে বর্ণনা করিয়াছছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহা (র).... মু‘অবিয়া ইবনে জাহেমাহ সুলামী ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জাহেমাহ (রা) 'নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদদ অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ঘ করিয়াছি এবং আপনার সহিত পরামর্শ কর্বিবার জন্য আসিয়াছি, তখন তিনি বলিলেেন, তোমার कि আম্মা আছেন! তিনি বলিলেন, হা, তখন তিনি বনিলেন তবে তুমি তাহার সেবায়ই নিয়োজিত থাক। লোকটি দিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করিল এবং রাস্ডূনুল্নাহ (সা) তাহাকে একই জবাব দান করিলেন। নাসায়ী ও ইবনে মাজা ইবনে জুরাইজ হইতে হাদীসটি এই সূত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

আরেকটি হাদীস
ইমাম आহমদ (র) বলেন, খলফ ইবন অनীদ....মিকদাম ইবন মাদিকারিব (রা) হইতে বর্ণিত বে নবী করীম (সা) বলেন । আল্লাহ ত'আলা তোমাদের পিতাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আাল্লাহ ত'আালা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্ধাহ ত'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন ! আল্লাহ ত'অানা তোমাদদর মাসমূহ্রের সহিত সদাচরণ করিবার আাদেশ করেন। আল্লাহ ত"অালা তোমাদের নিকট্তম আা্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ কর্রেন। অতঃপর উহার নিকটবর্ত্ত আল্ীীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। ইবনে মাজাহ আদুল্নাহ ইবনে আইয়াশ ইইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....বলেন ইউনুন (র)...ইয়ারব̨ গোক্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীী (সা) এর शিদমতে आগমন করিলাম তখन णঁহাকে মানুষ্রে সহিত কথা বলিতে ঔনিলাম তিনি বनিতেছুলেন দানকারীর হাত 詃। তুমি তোমার মায্যের সহিত তোমার বাপের সহিত তোমার ভগ্নির সহিত তোমার ভাইয়ের সহিত সদ্যবহার কর অতঃপর বে তোমার নিকটবর্তী অতঃপর বে তোমার নিকট্বর্তী তাহার সহিত সদ্যবহার কর।

## আর্রেকটি হাদীস

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আদ্লু খালেক বায়যার তাহার মুসনাদ গ্থন্থে বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুসতামির আর্রকী (র)....সুনায়মান ইবনে বুরায়দাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি जাওয়াফ কালে ঢাহার মাকে কাঁ九ধ উঠাইয়া তাওয়াফ করিত্তিছিল অতঃপর সে রাসূলুল্নাহ (সা) কে জিख্ঞাসা করিন আমি কি তাহার হক আদায় করিতে পারিয়াছি? তিনি বনিনেন, না সামান্যতমও নহে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায়यার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র ব্যতীত অन্য কোন সৃত্রে বর্ণিত আছে বনিয়া আমাদের জানা নাই। जামি বলি হাসান ইবনে জাবূ জ’ফকর রাবী দ্বল্।

২৫. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের অন্তরে যাহা আাছে তাহা ভাল জারেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হইলে যাহারা সতত আল্লাহ অভিমুখী তাহাদিগের প্রঢি জাল্লাহ क্ষমাশীন।

তাফসীর ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, টপরোল্gেখিত আয়াত এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা ইইয়াছে বে অনিচ্থ বশতঃ হুাৎ তাহার পিতা-মাতা সম্পর্কে এমন অন্যায় কथা বলিয়াছে যাহাকে শে অন্যাশ্ম মনে করে নাই অন্য রেওয়াতে আছে বে সে উক্ত কथा দ্বারা কেবল সৎ উদ্দেশ্যই কর্যিয়াছিন। তাহার সশ্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইর্শাদ করেন
 1 সেই সমন্ত মুঘন্ধী লোক যাহারা তাহদ্দর পিতামাতার অনুগত। হযরত ইবন্ন আব্dাস (রা) বলেন, তাহারা হইন, সেই সফল লোক, যাহারা তাসবীহ পড়িতে থাকে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন,যাহার্রা মাগরিব ও ইশার মাঝ্小 নফল্ন সানাত আদায় করেন

 Bُ আবারও ওনাহ কর্রিয়া তওবা করে আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে। আদুর রায়यাক সাওরী ও মা’মার হইতে তাহারা ইয়াহৃইয়া ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি ইবনুল মুসাইয়োর হইতে অনুজ্র তাফসীী বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

লাইস ও ইবনে জরীী (র) ইবনুল যুসাইত্যেব হইতে অনুর্গপ বর্ণনা করিয়াছেন। আजা ইবনে ইয়াসার, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদ বলেন í সকন লোক যাহারা কন্যাণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। মুজাহিদ উবাইদ ইবনে উমাইর
 স্মরণ করিয়া ক্ষ্যা প্রার্থনা করে। এবং মুজাহিদ (র) এই মতের সহিত অক্যমত পোষণ করেন। আবদ্দুর রায়যাক বলেন, মুহাম্দ ইবনে মাসলামাহ আমর ইবনে দীনার হইতে আমদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে فَانَّ

 আল্লাহ আমি এই মজলিসে যে ওনাহ কর্রিয়াছি উহা আপনি ক্মা কর্রিয়া দিন। ইবনে

জরীর (র) বলেন, উত্তম ঢাফসীর হইল আওয়াব লেই ব্যক্তি বে ওনাহ হইতে তওবা কর্যিয়া আনুগুত্য ও ইবদঢতের দিকে প্রত্যাবর্ত্ত করে। এবং আল্লাহ যাহা অপছন্দ করেন উহা পরিত্যাগ করিয়া সেই কাজের প্রতি আা্রহী হয় যাহা আল্লাহ পছন্দ করেন। ইহাই সঠिক তাফ্সীর। काরণ


 তिनि यनिजिन


#  <br>  <br>  

مَيْسُورتا
২৬. আার আশ্ষীয়স্বজনকে দিবে ঢাহার প্রাপ্য এবং অতাবগ্্ত ও পর্यটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।
২৭. যাহারা অপ্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপানকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।
২৮. এবং यদি উহাদিগ হইতে তোমার মুখ ফিন্রাইতে-ই হয় যখন ঢুমি তোমার «্রতিপাनকের নিকট হইতে অনুখ্রহ নাভের প্রত্যাশায় থাক তখন উহাদিগের সহিত ন্মভাবে কথা বলিও।

তাফ্সীর ঃ আান্नাহ তা'জালা পিতামাতার সহিত সদ্ব্যমহার করিবার নির্দেশ দেওয়ার পর তাহারই সাথে সাথে আज্ীীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীস শরীীফ বর্ণিত আছে, বে স্বীয় মাতাপিতার সহিত সদ্যবহার কর, অতঃপর পর্যায়্র্মে বে অা্মীয় অধিক নিকট্বর্তী ঢাহার সহিতও সদ্যবাহর করিবে। অন্য এক

 সদ্ববহহার করে। হাফিয আবূ বক্র বায়যার বলেন, আব্বাদ ইবনে ইয়াকূব
 অবতীর্ণ ইইল তখন রাসূন্ম্রাহ (সা) হযরত ফাত্মো (রা)কে ডাকিয়া ফাদাকক এর জমী

দান করিলেন। বায়यার (র) বলেন, ফুযাইন ইবনে মারূযূক ইইতে আবূ ইয়াহৃইয়া তায়মী ও হুমাইদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবূল জাওयা ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বনিয়া আমাদের জানা নাই। তবে হাদীসটির মর্ম বিক্টে হওয়ার ব্যাপারটি বড় কঠিন কারণ, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে, जথচ, ফাদাক বিজয় হইয়াছে খায়বরের সময় সষ্তম হিজরী সনে। অতএব উভয়ের মধ্যে পারুশ্পরিক কোন মিল ঁ্যুঁজ পাওয়া যায় না। সুতরাং হয় হাদীসটি মুনকার কিংবা ইহা শিয়াদের মন গড়া বানান্না शाদीস ' আলোচনা ইইয়া গিয়াছে অতএব পুনরায় আর উহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। ।
 কর্রিতে নিযেে করিয়াছেন। অর্থাৎ কৃপণ इఆয়াও উচিৎ নহে আর অপব্য় করাাও ঠিক নহে বরং মধ্য পন্থাবলস্বন করা উচিৎ। यেমন আল্ধাহ ত‘‘আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন
 তথन তাহারা না সীমা অত্রিক্রম করিয়া ব্যয় করে জার না একেবারেই হাত অটাইয়া


 আব্বাসও এই অর্থ বর্ণা করিয়াছেন, মুজাহিদ বলেন, यদি কোন মনুষ হক"পথথ তাহার সমষ্য মানও ব্যয় করে তবুও তাহাকে অপব্য়কারী বলা হবে না। আর যদি অন্যায়অাবে এক মুদ (সামান্য) পরিমাণ মানও ব্যয় করে তবুও সে অপব্যয়কারীদের অन्তর্ভুক্ত হইবে। काতাদাহ বলেন, ফাসাদের কাজে থরচ করা।

ইমাম আহমদ বলেন হাশিম ইবনে কাসিম (র)....হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা বনী তাইম গোা্রীয় একব্যক্তি রাসূনূন্নাহ (সা)-এর নিকট आসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূনাল্লাহ আমি একজন সম্পদশাनो লোক পরিবার বড় ও শহরবাসী ; आপনি বলুন আমি কি করিব ও কিভাবে উহা থরচ করিব? তখন রাসূনুল্নাহ (সা) বলিলেন, তোমার মালের যাকাত আদায় করিবে ইহা দ্বারা তুমি পবি্্র হইয়া যাইবে আর তোমার আা়্ীয়-স্বজনের সহিত সদ্যবহহার করিবে। ভিক্ষুকের হক আদায় করিবে এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনের হক আদায় করিবে। তথল লোকটি বলিল, ইয়া রাসূনাল্লাহ্ আপনি আরো সংক্ষিভাবে আমাকে বলুন। তখন তিনি বनिলেন তোমার আण্মীয়-ব্বজনের মিসকীনের ও মুসাফিরের হক আদায় করিবে এবং কোন অপব্যয় করিবে না। তখন লে বলিল ইহই আমার জন্য যথেষ্ট। ইয়া রাসূনাল্লাহ

যथন আপনার প্রেরিত লোকের নিকট যাকা আদায় কর্যিয়া দিব তবে কি আল্মাহ ও তাহার রাসূলের নিকট দায়িত্ত সুক্ত হইতে পারিলাম তখন তিনি বनিলেন, হাঁ, যখন তুমি আমার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিবে তখন তুমি মুক্ত হইবে এবং তোমার জন্য সওয়াব নিধ্ধারিত ইইবে। জার বে ব্যক্তি উহা পরিবর্তন করিবে, সে হইবে
 নাফ্রমানী ও ऊনাহর মধ্য নিতু হওয়ার কারণে শয়তানের ভাই। এজনেই ইর্শাদ
 অকৃতজ্ঞ। কারণ সে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং ঢাহার আনুগত্য স্তীকার. করে নাই বরং সে ঢাহার হকুম্মের বিরোধিতা কর্রিয়াছে ও নাফ্রমানী করিয়াহ। আপনার প্রতিপালকের্র অনুধ্বহ সন্ধানের প্রত্যাশায় তাহাদ্দর হইতে বিমুখ হন অর্থাৎ যथন আপনার আण্মীয়-ব্বজন এবং সেই সকন লোক যাহাদিগকক আ!মি দান কর্রিতে আদেশ করিয়াছি তাহার্রা আপনার নিকট কিছ্ম প্রার্থনা করে এবং তাহাদিগকে দান করিবার জন্স जপনার নিকট কিছুই না থাকার কারণ আপনি বিমুখ হন।
 নিকট এই ওয়াদা করুন যে, যথন আল্লাহর পক্ষ হইতে রিযিক আসিবে তথন ইনশাআাল্লাহ তোমাদিগকে দান করিব। মুজাহিদ, ইকারিমা সায়ীদ ইবনে জুবাইর, शাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছ্ছে।

## 

## o فَنْقُحُبَمَلُوْوًا مَحْسُوْرًا

## \% ${ }^{6}$

২৯. তুমি তোমার হস্ত তোমার ब্রীবায় आবদ্ধ কর্রিয়া র্নাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহ হইলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে।
৩০. তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্মা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ম উহা সীমিত করেন; তিনি তাঁহার বান্দাদিগের সম্বন্ধে.সম্যক পরিজ্ঞাত সর্ব্র্যা।

তাফ্সীয় ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ ত'আनা জীবন ধারায় মধ্যপথ অবনম্নন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং অপব্যয় হইতে নিব্যে কর্য়য়া কৃপণতার নিন্দা
 ইইবেন না বে কাহাকেও কিছু দানন করিতে কুপ্ঠা বোধ করেন। অভিশণ্ণ ইয়াহৃদীরা বলে


अভিযুক্ত করিয়াছে (নাউযুবিল্লাহ) ( একেবারেই মুক্তহস্তও হইবেন না আপনার.শক্তি সামর্থ অপেক্ষ অধিক দান করিরেন ননা তাহা ইইলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইয়া বসিয়া থাকিবেন। অর্থা যদি আপনি কৃপণত করেন তবে মানুষ আপনার নিন্দা করিরে ও তিরক্কার করিবে যেমন প্রসিদ্ধ কবি যুহাইর বলেন


অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধন সম্পদের অধিকারী ইইয়া কৃপণতা করে তবে মানুষ তাহার নিকট ইইতে বে-নিয়ায ইইয়া যায় এবং তাহার নিন্দা করিতে শুরু করে। আর যখন আপনি আপনার সামর্থ আপেক্ষা অধিক খরচ করিবেন তখন আপনি নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন এবং সেই সোয়ারীর ন্যায় অবস্থা হইবে যে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অক্ষম হইয়া বসিয়া পড়़। সূরা মূনক এর মধ্যে ইরশाদ इইয়ा位 নयরে পড়ে নাকি! অতঃপর আবার্র চক্ষু উלাইয়া দেখুন ইহা ব্যর্থ ও পরিশ্রাত্তু ইইয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন দোষ-জুটি থুঁজিয়া না পাইয়া পরিশ্রাত্ত হইয়া ফিরিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (র), হাসান, কাতাদাহ, ইবনে জুরাইজ, ইবনে यায়েদ (র) ও অন্যান্য তাফ্সীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে কৃপণতা ও অপব্যয়ের নিন্দা করা হইয়াহে। বুখারী ও মুসনিম শরী<ফে বর্ণিত আবূ যিনাদ আ’ররাজ হইতে তিনি হযরত আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি র্রাসূনুন্মাহ (সা)-কে বলিতে ఆनिয়াছেন কৃপণ ও দানশীল ব্যক্দিদ্যের উপমা হইল লেই দুই ব্যক্তির ন্যায় যাহারা দুইটি লোহার পোশাক পরিধান কর্রিয়াছে এবং পোশাক দুইটি বুক হইতে গলা পর্য্্ত তাহাক্ জড়াইয়া আছে। দানশীন ব্যক্তি যতই ব্যয় করে তাহার লোহার পোশাকের কড়াওলি ঢিল হইয়া পড়ে তাহার পোশাক প্রশત్ర ইইয়া পড়ে এমনকি পোশাকটি তাহার
 আর কৃপণ যখন ব্যয় করিতে ইচ্ঘ করে তখন লোহার প্রতিটি কড়া যথাস্থানে গাড়িয়া বলে এবং তাহার পোশাক সংকুচিত হইয়া পড়ে়ে সে যতই উহা প্রশশ্ত করিতে চেষ্টা করে সে তাহার চেট্টায় ব্যর্থ হয়। বুখারী শরীীফের যাক্ৰৎ অধ্যার্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বুथারী ও মুসলিম শরীীফ বর্ণিত, হিশাম ইবনে উরওয়াহ (রা)....আসমা বিনতে আব্ বক্রর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এদিক ঐদিক সকন দিকেই ব্যয কর। জंমা করিও না তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা আটকাইয়া রাখিবেন। তোমরা ব্যয় করা বব্ধ করিও না তাহা ইইলে আল্লাহও বক্ক

ইব্ন কাছীর~ー৮ (৬ষ্ঠ)

করিয়া দিবেন। অপর এক বর্ণনায় তুমি মাল গণনা করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও গণনা করিয়া আটকাইয়া রাখিবেন। সহীহ মুসনিম শরীফ্ए বর্ণিত, আদ্দুর রাযयাক (র).... আবূ হর্রায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আা্লাহ ত‘অালা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, "আপান ব্যয় কর্রিতে থাকুন आপনাকেও দান করা হইবে।" বুখারী ও মুসলিম শরী<ে বর্ণিত, মু আাবীয়াহ ইবনে আবূ মিयরাদ....আাবূ হুরায়া (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, রাসূনুন্লাহ (সা) ইর্রাদ কর্রিয়াছেন "প্রত্যেক দিন সকানে দুইজন ফিরিশিশ্ত আসমান হইতে অবতীর্ণ হন। তাহাদের একজন এই দু’আ করেন, হে আল্লাহ! দানশীন ব্যক্তিকে বিনিযয়़ দান করুন আর অপরজন এই দু‘আ কর্রে, হে আল্নাহ! কৃপণের মানকে আপনি ধ্পংস কর্রিয়া দিন। ইমাম মুসলিম কুতায়বাহ (র)....অাবূ হরায়রা (র) হইতে মারফূকপপে বর্ণনা করেন, সদাকা দ্বারা মাল ক্ষতি হয় না। আল্লাহ ত'আালা প্রত্যেক দানশীলে সপ্মান বৃদ্ধি করেন। বে ব্যক্তি আল্লাহর সত্ত্ষ্টির উল্mশ্যে ন্মতাবলষ্থন করে আল্লাহ তাহাকে বুলन্দ করেন। आবূ কাসীর হयরত আদ্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে মারফৃক্পপ বর্ণনা করেন, লোভ হইতে তোমরা বাঁচিয়া থাক, ইহা তোমাদের পূর্ব্বর্তী লোকদিগকে ঋ্মংস করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে প্রথম কৃপণতার জন্য হুকুম কর্রিয়াছে ফলে তাহারা কৃপণতা করিয়াছে অতঃপ্পর ইহা আা্মীয়তার সশ্পর্কচ্ছেদ করিবার হহুম করিয়াছে ফনে তাহারা আা্̀ীয়তার সস্পর্কচ্দ্দে কর্যিয়াছে অতঃপন ইহা তাহাদিগকে ফিসক-ফুজুর ও পাপাচার করিবার নির্দেশ দিয়াহে, তাহারা তাহাও করিয়াছে। ইমাম বায়হাকী সা’দান ইবনে নসৃর হইতে তিনি আবূ মু'অাবীয়াহ হইতে তিনি আ'মাশ হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসানূলূब্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখনই কেহ সদকা করে তখন সত্তরট শয়তানের ঢোয়ালের হাড় ভাংগিয়া যায়।

ইমাম আহমদ বলেন আবূ উবায়দা হাদ্দাদ (র)....আদ্মুন্নাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যয়
 ज़াপনার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ম, রিযিক প্রশশ্ত করেন এবং সংকুচিত করেন্। অর্থাৎ
 মাখলূকের বেলায় ব্যেন ইচ্ছ পরিবর্তন করেন। যাহাকে ইচ্ছ ধনী করেন, याহাকে
 " হইবার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র ইইবার যোগ্য। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।


আমার কোন কোন বান্দা এমন আছ্ যে কেবল দরিদ্রোই তাহার জনা উচিৎ যদি আমি তাহাকে ধনী করিয়া দেই তবে তাহার দ্বীন নষ্ট হইয়া যাইতে । পক্ষান্তরর আমার কোন কোন বান্দা এমনও আছে যাহার পক্ষে কেবল যে ধনী হওয়াই তাহার জন্য উচিৎ यদি তাহাকে আমি দরিদ্র করিয়া দেই তবে তাহার দ্বীন নষ্ট হইয়া যাইতে । কোন কোন মানুষের পক্ষে ধন আল্লাহর পক্ষ হইঢত তিল ঢেওয়া মাত্র । আবার কাহারও পক্ষে দরিদ રইল শাস্তি।"আল-ইয়াযু বিল্লাহ"।

## 
























বলিলেন, ঢোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা কর শে, সে তোমার অন্নে শরীী হইবে। আামি জিজ্ঞাসা কর্রিনাম তাহার পর কোনটি? তিনি বনিােেন তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।

## 

 আচরণ।

তাফসীর ঃ আাল্লাহ ত'অালা তাহার বান্দাদিগকে ব্যভিচারের সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ ইইতে দূর্রে থাকিবার নির্দেশ করিয়াছেন
 জघना পथ।

ইমাম আহ্যদ (র) বলেন, ইয়াयীদ ইবনে হার্রন (র) ....আাবূ উমামাহ হইতে বর্ণিত একবার এক যুবক নবী কর্রীম (সা) এর নিকট আসিযা বনিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ব্যতিচার করিবার অনুমতি দান করুন, ইহা ধনিয়া লোকেরা তহাকে ধমক দিয়া বলিল, দूপ কর চूপ কর। অতঃপর রাসুনুল্নাহ (সা) তাহাকে নিকটে আসিতে বनिলেন, সে নিকটে आসিন, তাহাক্ বসিতে বनিলেন, সে বসিল। তখन তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন আচ্ছ তুমি কি ইহ ঢোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? সে বলিল, आপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হউক। ইহা আমি আমার মাত্য়র জন্য পছ্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য কোন লোকও ইহা তাহাদের মা্যের জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূনুন্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার কন্যার জন্য কি ইश পছ্দ কর? সে বলিল আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হউক। আামার কন্যার জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য লোকও ইহা পছ্দ করে না। তখন जাবার রাসূনুল্মাহ (সা) জিজ্ঞাসা রুরিলেন, তবে তোমার অগ্নির জন্য কি পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন आপার্র প্রি উৎসর্গ আমি ইহাও পছ্দ করি না। তিনি বলিলেন, অন্য লোকও ইহ পছ্দ্দ করে না। অতঃপর রাসূনूল্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ফুফুর জন্য কি তুমি ইহা পহহ্দ কর? সে বলিল, আমার. জীবন, আপুনার প্রতি উৎসর্গ হউক, আমার ফুফুর জনাও আমি ইহ পছন্দ করি না। রাসূলুল্মাহ (সা) বनिনেন, অन্য লোকও তোমার ন্যায় পছ্দ করে না। অবশেবে তিনি জিষ্ঞাসা করিলেন, আম্ম বলতে দেখি, তোমার খালার জন্য কি তুমি পছন্দ কর বে সে ব্যডিচার করুক। সে বলিণ না, আমি ইহাও পছন্দ করি না। রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন অন্যান্য লোকও তাহাদের খালাদূর জন্য ইহ পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূনুল্ঞাহ (সা)

 পবিত্র করিয়া দিন ও তাহার লজ্জাস্থানকে হিফাयত করুন । রাবী বলেন, তাহার পর সেই যুবক কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না।

ইবনে আাবুদদুন্য়া বলেন, আমার ইবনে নসর (র) ....হায়সাম ইবনে মালেক তা-ই (র) হইইত বর্ণিত যে নবী করীম (সা) তিনি বলেন :

শিরকের পরে ইহার চাই অধিক বড় ত্তনাহ আর নাই বে কেহ তাহার বীর্য এমন কাহার গর্ভে নিক্কেপ করে যাহা তাহার পক্ষ হানাল নহে।

৩৩. আল্লাহ यাহার্র হত্যা নিযিদ্ধ করিয়াছেন যथার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহ্হা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি, কিন্ুু হত্যার ব্যাপার্রে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে ঢো সাহায্য প্ত হইয়াছেই।

তাফ্সীর ঃ কোন মানুষকে শরয়ী হক ব্যতিত হত্যা করিতে আল্ধাহ তা'আলা নিষেধ কর্রিয়াছেন। রুথারী ও মুসলিম শরীীফে বর্ণিত, রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, বে মুসনমান এই সাক্য দান করে যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং হयরত মুহাশ্মদ (সা) আাল্লাহর রাসূল তাহাকে হত্যা কর্া জায়েয নহে। কিষ্ু বে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে তাহার বিনিময়ে, বে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার কর্রিয়াছ্ এবং বে ব্যক্তি ইসনাম ধর্ম তাগ করিয়াছ্ তাহাকে হত্যা করা জায়েय। অन्यान्य সুनान গ্রন্থে বর্ণिত মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে দুনিয়া ধ্রংস হওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।
 তাহার উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা প্রদান কর্য়াছি। সেই ইচ্ঘ করিলে হত্যাকারীকে হত্যা করিতে পারে, ইচ্ম করিনে রক্তপণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে আর ইচ্ম কর্রিলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াত দ্ঘারা ইহাও প্রমাণ কর্য়য়িলেনে বে হযরত মু অাবীয়াহ (র) সাম্রাজ্যের ক্মতা লাভ করিবেন। কারণ তিনি ছিলেন হয়রত উসমান (রা) এর जनী ও উত্তরাধিকারী। आর হযরত উসমান (র) চরমতাবে মयলূম হইয়া

শইীদ ইইয়াছিলেন। হযরত মু'অবীয়াহ (রা) হযরত আनী (রা) হইতে হযরত উমসান (র) এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবার দাবী করিতেছিলেন যাহাতে কেসাস লইতে পারেন। কারণ তিনি উমুবী ছিলেন। অপর দিকে হযরত আनী (রা) তাহার পূর্ণ क্শমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যত্ত এই ব্যাপারটি বিলম্বিত করিতে চাহিতেহিনেন। এবং তিনি হযরতত মু‘াবীয়াহ (র)-এর নিকট শাম প্রদেশকে তাহার কাছে হস্তান্তর করিবার দাবী করিতেছিলেন। এবং হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদিগকে जহার নিকট অর্পণ করিবেন না। এবং শাম প্রদেশকেও তিনি হস্তাত্তর করিবেন না। সুতরাং তিনি এবং শাম প্রদেশের অধিবাসীর়া হযরতত আनী (রা)-এর নিকট বায়‘আত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেন। তাহাদের পার্স্পারিক বিরোধ দীর্ঘ ইইন অবশেষে হযরত মু‘আবীয়াহ (র) শাসনকর্ত নিযুক্ত হইলেন। इযরত ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত দ্বারা হ্যরত মু‘্াবীয়া (রা)-এর এই শাসন ক্ষমত লাভ কর্রাই প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা একটি আশ্যার্যজনক বিষয়। ইমাম তারবানী তাহার মু’জাম গ্রন্থ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াহৃইয়া ইবনে আব্দুন বাকী....তিনি যাহদাম आল জারয়ী ইইতে বর্ণিত একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রাब্রীকানিন কথাবার্ত ऊনিতেছিনাম তখন তিনি বনিলেনন, আমি তোমাদিগকে একটি কথ্থ খনাইব যাহা না তেমন গোপন কথা আর না প্রকাশ্য। হযরত উসমান (রা)-এর সহিত যাহা করা হইয়াছিন তখন হযর্তত আनী (রা) কে পরামশ্শ দিলাম যে আপনি নির্জনত অবনম্নন কর্রুন। আল্gাহর কসম, यদি আপনি ওহার মধ্যেও লুকাইয়া থাকেন, তবে আপনাকে শ্ֵুঁজিয়া বাহির করা হইবে কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ প্রহণ করিলেন না। তোমরা ঔনিয়া রাখ আল্লাহর কসম, হযরতত মু'আবীয়াহ অবশ্যই তোমাদের শাসনকর্ত নিযুক্ত ইইবেন, কারণ আল্नাহ ইর্রশাদ করিয়াছেন位 হইয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে আমি ক্ষমতা দান করি অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপার্র সীমা অতিক্রম না করে। ఆনিয়া রাখ এই কুরাইশীগণ তো তোমাদিগকে পারস্য ও ক্রমীদের পদ্ধতিতে চলিবার জন্য উত্তেজিত কর্রিবে। ঔনিয়া রাখ নাসারা ইইয়াহ্দী ও অগ্নিপৃজকরা তোমাদ্রের মুকাবিনায় দंভায়মান ইইবে সে দিনে যাহারা ন্যায় ও সত্তকে মযবুত করিয়া ধরিবে সে মুক্তি লাভ করিবে আর যাহারা উহা তাগ করিবে তাহারা পূর্ববর্তী সেই সকন লোকদের ন্যায় হইবে যাহারা ধ্পংস হইয়া গিয়াছে। जার পরিতাপের বিষয়, তোমরাও সেই সকন লোকদের অত্ত্র্ত্ত যাহারা ন্যায় ও সত্যকে


উত্তরাধিকারী যেন হত্যাকারীকে হত্যা করিবার ব্যাপারে সীমা অত্ত্রম না করে । অর্থাৎ হত্যাকারীর নাক কান ইত্যাদি অংগ কর্তন না করে কিংবা প্রকৃতপক্ষে যে হত্যাকারী নহে তাহা.ক যেন হত্যা না করে। •

৩8. ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী रইওনা এবং প্রতিশ্রততি পালন করিও; প্রততিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।
৩৫. মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম পরিণামে উৎকৃষ্ট।
促 অর্থাৎ অশ্ড নিয়তে তাহাদের মাল কোন প্রকার ব্যয় করিবে না।

অর্থাৎ তোমরা এতীমদের মাল অপব্যয় হিসাবে এবং তাহাদের যৌবনে উপনিত হইবার পূর্বেই সাবাড় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করিবে না। যাহার লালন পালনে কোন এতিম রহিয়াছে যদি সে নিজে সম্পদশালী হয় তবে তাহার পক্ষে এতিমদের মাল হইইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিৎ আর যদি সে দরিদ্র মুখাপেক্ষী হয় তবে,তাহার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খাইবার অনুমতি রহিয়াছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বর (রা) কে বলিলেন, হে আবূ যর। আমি তো তোমাকে দুর্বল দেখিতেছি, আমি তোমার জন্য তাহাই পছন্দ করি যাহা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান, তুমি দুইজন মানুষের উপরও আমীর ইইও না আর কোন এতিমের মালের দায়িত্বারও গ্রহণ করিও না।
 লেনদেন্রের ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছ উহাও পূর্ণ কর। উভয় বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জ্জিঞ্ঞাসা করা হইবে

তথন পূর্ণ মাপিবে, কম করিবে না এবং মানুষক্কে তাহাদের পৃর্ণ প্রাপ্য দান করিবে পে


 নাই আর নড়াচড়াও নাই। 1

 প্রসংগগ বলেন পরিণতির দিক হইতে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, হে ব্যবসায়ীণণ! তোমরা দুইটি বস্বুর অধিকারী হইয়াছ, যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্পংস হইয়া গিয়াছে। দাড়িপাল্লা ও মাপিবার পাত্র। হযরতত ইবনে আব্বাস (র) আরো বলেন, রাসাসূল্নাহ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন, "ব্যে ব্যক্তি কোন হারাম কাজ করিতে সক্ষম অতঃপর সে কেবল আল্লাহর ভয়ে উহা ত্যাগ করে তবে আল্লাহ তাআানা এই দুনিয়ায়-ই উহা অপেক্ষে উত্তম বস্থু তাহাকে দান করেন।

##  

৩৬. বে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই উহ্হার অনুসরণ করিও না, কর্ণ চক্কু হ্রদয় উহাদিগের প্রত্যেকের সম্পর্কে לৈফ্য়ত্রত তলব করা হইবে।

 জানিয়া না তনিয়া কাহারও সশ্পর্কে কোন দোষ বর্ণনা করিও না এবং অপবাদ করিও না। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ বলেন, ইহার অর্থ হইন, কাহারও সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইন না দেখিয়া না ఆনিয়া এবং না জানিয়া ঢুমি এই কথা বनिও না «ে "জামি দেথিয়াছি আমি ওनिয়াছি ও আমি জানিয়াছি।" কারণ আাল্লাহ ত'অালা এই সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন। সারকথা হইল, সঠिকভাবে না জানিয়া ও না ఆनिয়া কেবল ধারণা কর্রিয়া কিছু বলিতে আল্লাহ निম্যে করিয়াছেন তোমরা অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া थাক। কারণ কোন কোন ধারণা ওনাহ। হাদীস
 বাচিয়া থাক, কারণ ধারণা হইল সর্বাধিক বড় মিথ্যা কথ্থা। অরূ দাউদ শরীফে বর্ণিত

位 জघন্য। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, সর্বাধিক জघন্য অপবাধ হইন, বে বস্থু চক্ষু দ্বারা দেখে নাই অথচ বলিল বে দুই চক্কু দ্বারা দেখিয়াহে। অপর এক সহীই হাদীলে বর্ণিত "বে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে কিয়ামতে দিবসে তাহাকে দুইটি যব একটিকে অপরটির সহিত বাধিবার জন্য শান্তি দান করা হইবে যাহা সে বাধিতে সক্ষম ইইবে ना । কিয়ামত দিবলে প্রশ্ন করা ইইবে যে এই সকন শক্তি দ্বারা বান্দা কি কাজ করিয়াহে?
 হইয়াছে

উক্ত কবিতায় تلك الاتام এর স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে।

#   <br> o o 

৩৭. ভू-शৃষ্ঠে দষ্ভররে বিচরণ করিও না; ঢুমি তো কখনই পদভরে ভু-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ কর্রিতে পারিবে না এবং উম্চতায় ডুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হইতে পারিবে ना।
৩৮. এই সমস্তের মধ্যে বে ওলি মন্দ কাজ সেই ৫লি তোমার প্রতিপানকের নिকটি ঘৃণ্য।



 পাহাড় সমান উচু হইতে পারিরে না বরং কোন কোন সময় এই র্রপ অহংকারীীকে তাহার কামনা বাসনার উন্টা শাস্তিও দান করা হয়। বেমন সহীহ হার্দীস শরীীফে বর্ণিত, পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি তাহার কাধে দুইটি চাদর মুলাইয়া অহংকার ও দর্প্পে সহিত চনিতেছিন হঠাৎ তাহাকে যমীনে বিধ্মস্ত করিয়া দেওয়া হইন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে নীচের দিকে যাইতে থাকিবে। আল্লাহ ত'আলা পবিত্র কুরजানে কার্রন সম্পক্কে সংবাদ দিয়াছেন বে, সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত তাহার দলবলসহ বাহির হইালে আল্লাহ তাহাকে ঢাহার বাড়ীঘরসহ বিধ্সষ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীস শরীফফ বািি০,

বে ব্যক্তি আল্লাহর সব্ত্যি নাভের জন্য নম্রতা অবনদ্বন করে জাল্লাহ তাহাকে বুলন্দ কর্রিয়াছেন সে নিজের ধারণায় ছোট হইলেও মানুষ্রে নিকট সে বড়। আর বে ব্যক্তি অহংকার করে আল্gাহ তাহাকে খাট করিয়া দেন সে নিজের ধারণায় বড় হইইলেও মানুষ্রে নিকট সে তুচ্ছ। এমনকি সে তাহাদের নিকট কুকুর ও শূকরের অপেক্ষাও অধিক তুচ্इ বিবোিত হয়।

আবূ বকর ইবনে আবুদদূনুয়া তাহার "আল খামূন ওয়া তাওয়াযূ" গ্রন্থ বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কাসীর (র)....অাবূ বকর হ্যনী হইতে বর্ণিত «ে একবার আমরা হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় ইবনুন आহয়াম খলীফা মানসূর-এর নিকট যাইতেছিন। সে রেশমের একটি জুব্বা পরিষান কর্রিয়াছিল। পাল্যের গোছার উপর উহা দুই ভাজে সেনাই করা ছিল। এবং নীচ হইতে তাহার কুবাও দেখা যাইতেছিন। সে বড় অহংকার ও দর্প্পে সহিত চলিতেছিল গ্যমন সময় হ্যরত গাসান বসরী (র) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বনিলেন উফ, উফ, নাক উঁদ্রু করিয়া কাঁ4 ঝুলাইয়া মুখমড্ডন ফুলাইয়া নিজের দিকে অহংকার ভর্র অাকাইয়া কিভাবে এই আহ্মক চনিত্তেছে, অর্থাৎ সে বোকা সে নিজের অবস্থার ওপর দৃট্পিপাত করে। সে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিয়া না শোকর করে, না উহার কোন আলোচনা করে না উহার মধ্যে আল্লাহর বে হক রহিয়াছে তাহা আদায় করে আর না আল্লাহর হুকম পালল করে। আল্ধাহর শপথ বে পাগলের ন্যায় অস্থীর ইইয়া নিজেকে চালাইয়াছ্।। তাহার প্রতি অংগ প্রত্যগে আল্লাহর নিয়ামত রহিয়াছে অথচ, শয়তান তাহার প্রতি অভিশাপ দান করে। ইবনুল আহয়াম হযরত হাসান (র)-এর এই ক্থা ๕নিয়া ্রত্যাবর্তন করিন এবং তাহার দরবারে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তथন তিনি বলিলেন, আমার নিকট তোমার ক্মা প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই বরং তুমি তোমার প্রতিপানকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি কি আল্ধাহর এই বाণी ऊनिত भाও नाई সহिত यমিনে शাটিও না। তুমি না যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে আর না পাহাড় সমান ऊँদू হইতে পারিবে। প্রুসিদ্ধ আবেদ বুখতীী একবার হযরতত আनী (রা) এর বংশ্রে এক ব্যক্ট্রিকে অহংকার ভরে চনিতে দেখিয়া বলিলেন, হে ব্যক্তি! যাহার কারণে তুমি সপ্মান লাভ করিয়াছ তিনি এইভাবে চলিতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি তথনই অক্রপ চলা বর্জন করিল। একবার হयরত ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেথিয়া বলিনেনন, শয়তানের কিছু ভাই আছে তাহার এইহ্রপই হইয়া थাকে। খালেদ ইবনে মাদ্দান বলেন, ঢোমরা দপ্পের সহিত চনা হইতে বিরত থাক। কারণ, মানুষের হাত তাহার অন্যান্য অংগ সমূহের একটি। ইবনে আবুদুদুনয়া রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবুদূদূনুয়া বলেন খল্ফ ইবনে

হিশাম বায়যার (র) মুহসিন (র) হইতে বর্ণিত বে, রাসূলূন্बাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন আামার উশ্থত অহংকার ও দর্পের সহিত চলিবে এবং পারস্য ও র্ূমের অধিবাসীরা তাহাদের থেদমত করিবে তখন এককে অপরের উপর প্রতাবিত করিবেন।

 ? أُ তাহা সকলই ওনাহর কাজ এবং উহা আল্নাহর নিকট অতি অপছন্দনীয়। উহার কারণে

 সকল হহুম আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে উহার মধ্যে বে সকন অন্যায় কাজের উল্লেখ করা इইয়াছ্ উহা আল্নাহর নিকট অপছ্দনীয়। ইমাম ইবনে জরীর (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

##  

৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর দার্যা তোমাকে ব্যে হিকমত দান কর্রিয়াছেন এইঞ্ি জাহার অন্তর্ভুক্ত। ঢুমি আাল্লাহর সহিত অপর ইনাহ স্থির করিও না, করিলে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্কিষ্ হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ ত'আলা ইরশশাদ করেন, যেই সকল উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়াছি এবং ব্যেই সকল জঘন্য কাজ হইতে আমি নিষেে করিয়াছি তাহা হইল আপনার নিকট নাযিলকৃত অন্যান্য অহীর অন্ত্ভুক্ত। মনুযকে আপনি ইহার হকুম করিবেন এই জन্যুই आপনার নিকট নাযিল করা হইয়াছে आপনি আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইনাহ স্থির করিবেন না তাহা হইলে নিন্দিত হইয়া জাহান্নাম্ নিক্কিপ্ত হইবেন। আপনি নিজেও নিজেকে ধিক্কার দিবেন, আল্লাহও ধিক্কার

 প্রকাশ थাকে «ে উপরোক্ত আয়াতসমূহে यদিও রাসূলুল্নাহ (সা) কে সম্বোধন করা হইয়াছে কিন্ুু তাহাকে সম্বৌন করিয়া সকন উম্থতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছছ। কারণ রাসূনून्बार (সা) মা’সূম ও নিশ্পাপ ছিলেন।

##  

80. তোমাদিগ়ের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত কর্রিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফিরিশ্শাগণকে কন্যার্গপে ধহণ করিয়াছেন? তোমরা ঢো নিচিষ্য় ভয়ানক কথা বनिয়া थाক!

ঢাফ্সীর : যে সকল অভিশণ মুশরিকর্木া ফিরিশ্তাগণকে আল্নাহর কন্যা সন্তান বনে, একদিকে তাহারা ফিরিশ্তাগণকক নারী স্থির করিয়াছে আবার তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলিয়াও দাবী কর্যিয়াছহ। অতঃপর তাহারা তাহাদের উপাসনাও করে তাহারা ফিরিশ্তাদের সম্পর্কে এই তিনটি ভুনই করিয়াছে। আল্লাহ ত'আালা তাহাদ্র প্রতিবাদ কর্রিয়া বলেন :
 স্তান নির্ধারণ করিয়াছেন তিনি নিজের জন্য কি ফিরিশিত্তাণক্কে কন্যা সন্তানক্রপে গ্রহণ করিয়াছে? অতঃপর अधिक কट्टোর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাদ করেন তোমরা বড়ই ঔরুত্তর কথাবার্ত বলিত্ছ" অর্থাৎ তোমরা তোমাদদর ধারণা অনুসার্র আল্লাহর জন্য কন্যা স্তান স্থির করিয়াছ অথচ তোমরা নিজেদের জন্য উহা পছ্দ কর না বরং অনেক সময় তাহাদিগকে জীবিত হত্যাও করিয়া থাক। ইशা বড়ই অন্যায় বিতরণ। ইরশাদ হইয়াছে :




আর তাহারা এই কথা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন অবশাই তোমারা বড়ই জघন্য কথা বলিয়াছ সষ্ভবতঃ তোমাদের এই কথায় आসমান ফাঁট্টিয়া যাওয়ার এবং যমীন বিদীর্ন হওয়ার आর পাহাড় পর্বত চূণ্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার উপক্র্ম হইয়াছে। কারণ ঢাহারা রহমানের জন্য সন্তান স্থিন করিয়াছে। অথচ রহমানের জন্য সন্তান গ্রহণ করা সমীচীন নহে আসমান ও यমীনের সকলেই তাহার নিকট দাস হইয়া হাযির হইবে। তিনি তাহাদিগকে ভালভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের সকন্টই কিয়ামত দিবসে এক একজন কর্রিয়া তাহার দরবারে উপস্থিত হইবে (মার্যিয়াম -৮৯ จ৫)।

## O Y

8১. এই কুরআানে বহু বিষয় আমি বার বার বিবৃত করিয়াছি য়াহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদিগের বিমুখতায় বৃদ্ধি পায়।

 তাহারা উহার দলীল প্রমাণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং উহার:উপদেশ গ্রহণ করিয়া
 যামিলদের পক্ষে হক ও সত্য হইইতে কেবল বিমুখ্ হওয়া এবং উহা হইতে দূরে সরিয়া পড়া ব্যতীত ইহা দ্বারা অন্য কোন উপকার হয় না।

## (عץ)

৪২. বল উহাদিগের কথামত যদি ঢাহার সহিত আরও ইলাহ থাকিত তবে তাহারা আরশ অধিপতিরদ্দন্দ্রিতা উপায় অন্বেষণ করিত।
8৩. তিনি পরিত্র মহিমাब্বিত এবং উহারা यাহা বলে তাহা হই़তে তিনি বহ্ ঊর্ষ্রে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআললা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্মাহ সহিত অন্যকে শরীক স্থির করিয়া তাহাদের উপাসনা করে এবং তাহারা ধারণা করে বে তাহাদের উপাসনা করিলে আল্দাহর নৈকট্য লাভ করা যাইবে বস্তুতঃঃ তাঁহার यদি কোন শরীক থাকিত, যাহার উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইঁত এবং তাহারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিতে সক্ষম হইত তবে তাহারাই আল্লাহর ইবাদত করিত এবং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু বাস্তবে ইহা সম্পর্ণ ভিত্তিহীন। অতএব তোমরা কেবল আল্লাহর-ই ইবাদত কর। আল্লাহ নৈকট্য লাভ করিতে অন্যের ঊপাসনাকে মাধ্যম করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আল্মাহ ;উহা প্পছন্দ করেন না। বরং তিনি উহাকে অপছন্দ ও অস্বীকার করেন এবং সমস্ত রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কিরামের




 জনা অহণ করিয়াছছন আর না কেহ তাহার সगকফ্জ আ!়:


## 

 পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছ্ নাই याহা স্বথ্রশসসা পবি্্ততা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিম্হু উহাদিগের পবিত্রতা - 4হিমা ঘোষণা তোমরা অनूधাবন করিতে পার না। তিনি সহনশীপ ফমাপরায়ণ।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহর ত'আলা ইরশাদ করেন, সe आসসাन ও यমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু সৃষ্ট আছে সকन বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা তাহার মহিমা ও ल্রেষ্ত্ৰ ঘোষণা করে এবং মুশরিকরা যে ধারণা পোষণ করে আল্মাহ সত্তা উহা হইতে বহহ ঊর্ধে বনিয়া ঘোষণা করে। এবং কেবল মাত্র তিনিই প্রতিপালক তিনিই উপাস্য বলিয়া সাক্ষ প্রদান করেন।
"প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আল্নাহর নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাহার ঢাওইীদেরই সাক্ষ্য বহন করে।" যেমন ইরশাদ ইইয়াছে


তাহারা বে পরম কর্পoাময় আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির কন্রিয়াছে ইহার কারণে আসমানসমূহ ফাটিয়া যাইবার এবং যমীন বিদীর্ণ হইবার এনং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আবুল কাসেম তাবরানী (র) বলেন, আলী ইবনে অা্দুল आযীয (র)....আবদুর রহমান ইবনে ফুরত (রা) হইতে বর্ণিত শে, বেই রাচ্রে রাসূমুল্লাহ (সা) কে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করান হইয়াছিন সেই র্রাত্রে তিনি মাকাম ইববাইীম ও যমযম কূপের মাঝে ছিলেন। হযরত জিবরীল তাহার ডাইন fিকে এবং হযরত মীকাইন তাহার বাম দিকে ছিলেন, অতঃপর তাহাকে সপ্ত आসমান 凶র্বা্ড উডাইয়া

লইয়া যাওয়া হইল। তিনি প্রত্যাবর্ডন করিয়া বলিলেন উর্ধ্ব আকাশসমূহে আরো বহু তাসবীহসমূহের মধ্যে এই তাসনীহও आম ণনিতে পাইলাম।


سَبَتَ

বুলন্দ আসমানসমৃহ आল্মাহর পবিত্রতা ঘোযণা করে। তাহারা ভীতিপূর্ণ মহান আল্নাহ হইতে ভীত সন্ত্র欠ৃ; মহান মহিমাময় আল্লাহ বড়ই পবিত্র তিনি বড়ই মহান ن’,
 প্রশংসার সহিত তাহার পবির্র্তা ঘোষ্ণা" করে। কিন্তু হে মানব জাতি! তোমরা তাহাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুঝিতি সক্ষম নহে। কারণ তাহাদের ভাষা ও তোমাদের ভাষা এক নহে। ইহাতে সকল প্রাণী, গাছপালা ও জড় পদার্থ সকনেই আল্নাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বরাবর। ইহা দুইটি মতের বিঞ্দ্ধ মত। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খাদ্য আহার করিবার সময় উহার তাসবীহ ত্নিতত পাই। হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত একবার রাসূলুন্নাহ (সা) কিছু কংকর হাতে উঠাইলে তিনি মৌমাছির শক্দের ন্যায় তাহার তাসবীহ তনিতে পাইলেন। হযরত আবূ বকর হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর হাতেও অনুর্রপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুসনাদ গ্রন্থসমূহে এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ।

ইমাম আহমদ বলেন হাসান (র)....আনাস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্নাহ (সা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছ্নে, একবার তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যাহারা তাহাদের দড্ডায়মান সোয়ারীসমূহের উপর অবস্থান করিতেছিন তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এই সকল সোয়ারীর উপর নিরাপদে আরোহণ কর এবং নিরাপদেই ত্যাগ কর। আর পথে ও বাজারে মানুষের সহিত কথা বলিবার জন্য তোমরা উহাদিগকে কুরসী (চেয়ার) বানাইও না। জানিয়া রাখ, বহু সোয়ারী তাহার আরোহী অপেক্ষা উত্তম এবং আরোহী অপেক্ষা সে অধিক आল্নাহর यিকির কন্র। সুনানে নাসায়ী গ্রন্থে আব্দুল্নাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত রাসূলুল্নাহ (সা) ন্যাংগ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তিনি বলেন, "ব্যাংগের ডাক হইল আল্মাহর যিকির" কাতাদাহ হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে উবাই হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন্ন আমর ইইতে বর্ণনা করেন, লা-ইলাহা ইল্মাল্লাহ হইল কালেমায়ে ইখলাস তাহা বলিবার পরই ক্কেন লোকের নেক কাজ আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়া থাকে। আল্হামদू লিল্পাহ ‘শোকর’ করিবার কালেমা যে ব্যক্তি আল্হামদু লিল্লাহ বলিল না সে আল্লাহর শোকর করিল না । যখন কেহ আল্মাহু আকবার বলিল তখন আসমান ও যমীনের শূন্যস্থান ভরিয়া গেল। আর সোবহানাল্লাহ কালেমাটি সমস্ত মাখলূকের সালাতের কালিমা আল্লাহ তা‘আলা তাহার সকল মাখলূককেই সালাত ও তাসবীহ

করার জন্য সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যখন কেহ লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা অনুগত হইয়াছে এবং আমার উপর নিজ সত্তাকে ন্যস্ত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইবনে ওহ্ব (র).... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট এক বেদুঈন আসিল, তাহার গায়ে একটি তয়ালেসী জুব্বাহ ছিল যাহা রেশমদ্বারা ডুরা সিলাই ছিল অথবা বলেন রেশমের খুন্ডি ছিল। তখন রাসূলুল্জাহ (সা) বলিলেন, তোমাদের এই সাথী রাখালদের সন্তানদিগকে উঁদू করা এবং সরদারদের সন্তানদিগকে নীদু করা ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) ক্রোধান্মিত হইয়া তাহার সম্মুখে দড্ডায়মান হইলেন এবং তাহার জুব্বা টানিয়া বলিলেন, তোমার উপর কোন নির্বোধ প্রাণীর পোশাক তো দেখিতেছি না? অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যখন হযরত নূহ (আ) এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইল তখন তিনি তাহার দুই পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে অসিয়ত হিসাবে দুইটি নির্দেশ দান করিতেছি এবং দুইটি নিষেধ করিতেছি। তোমাদিগকে আমি শিরক ও অহংকার ইইতে নিষেধ করিতেছি। আর তোমাদিগকে যে দুইটি নির্দেশ করিতেছি তাহার প্রথমটি ইইল তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অজীফা করিতে থাকিবে। কারণ আাসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে यদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ওধু এই কালেমাকে এক পাল্লায় রাখা হয় তবুও এই কালেমার ওজন ভারী হইবে। শুন यদি আসমান ও যমীন উভয়কে একত্রিত করিয়া একটি হলকা প্রস্তুত করা হয় এবং উহার উপর এই কালেমা রাখা হয় তবে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আর আমার দ্বিতীয় হুকুম হইল তোমরা সোবহানাল্লাহ অবিহামদিহী পড়িতে থাকিবে। ইহা হইল প্রত্যেক বস্তুর সালাত এবং ইহা দ্বারা প্রত্যেককে রিযিক দান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) সুলায়মান ইবনে হারব (র) মুসআব ইবনে যুহাইর (র) এর সূত্রে হাদীসটি অধিক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি একাই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)....হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্নাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "হযরত নূহ (আ) তাঁহার পুত্রকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের নিকট উহা বলিব না? তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি সোবহানাল্লাহ পড়িতে থাকিবে। ইহা সমস্ত মাখলূকের সালাত সমস্ত মাখলূকের তাসবী এবং ইহা দ্বারা সকলকে রিযিক দান করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন

সহিত তাহার পবিত্রতা যোষণা করে। হাদীসটির সনদ দুর্বন। আওফী নামক রাবী অধিকাox মুহাদিসগণণর মতে দ্বন
 ঘোষণা করে। পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণণর কেহ কেহ বলেন，দরজার কড়মড় শব এবং भানির ফড়ফড় শদ্জ তাহাদের তাসবীহ। সুফিয়্যান সাওরী（র）মনসূর ইইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন，আহারের বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অन্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে সকল বব্থুর মধ্যে্র প্রাণ আছে উহা ঢাসবীহ করে। जর্থাৎ জীব－জভ্যু ও গাছপালা। কাতাদাহ হাসান ও যাহ्হাক অনুর্রপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইবনে জরীর（র）বলেন，মুহামদ ইবনে হুমাইদ（র）．．．．জরীর आবুল খাত্তাব হইচে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা ইয়াবীদ রককাশীর সহিত আহার করিতেছিনাম তাহার সহিত হাসান বসরী（র）ও ছিলেন খাবার খাঞ্木া আনা হইলে ইয়াयীদ রককাশী জিজ্ঞাসা কর্রিনেন，হে আবূ সায়ীদ। এই খাধ্চাও কি ঢাসবীহ করে？ তিনি বলিলেন এক সময় করিত। الخوان অর্থ লাকড়ীর খাঞ্চা হযরত হাসান এর বক্ত্ব্যের অর্থ হইন नাকড়ীটি যখন আর্দ্র ছিন তখন তো তাসবীई করিত কিন্ুু উহা কাটর পর ঘখন ওষ হইয়াছে তথন উহার তাসবীহও বব্ধ হইয়াছে। তাহার এই বক্ত্বের পক্ষ বে দনীন পেশ করা হয় তাহা হইল，হযরত ইবনে আব্বাস（রা）কর্ত্তক বর্ণিত হাদীস। একবার র্রাসূলুল্মাহ（সা）দুইটি কবরের নিকট দিয়া অত্ক্র্ম কালে বनिলেন，এই দুইটি কবরের অধিবাগীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে এবং শাস্তি কোন কঠিন কাজ ত্যাগ করিবার কার্ণ নহহ। এক ব্যক্তি ঢো পেশাব হইতে সতর্কতা অবলষ্থন করিত না এবং অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল লইয়া সমান দুই ভাগ করিলেন এবং উহার একটি একটি উভয় কবরে• গাড়িয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বনিলেন，যতক্ষণ উহা ঔফ হইয়া যাইবে সষ্ববতঃ তাহাদদজ শাঙ্তি হানকা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফ্দ্যে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। অত্র হাদীসের উপর যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ বলেন，রাসূলুল্নাহ（সা）＂যতक্ষণ না উহা అক হইবে＂এই কথা এই কারণে বলিয়াছেন，বে যতক্ষণ উহা সবুজ থাকিবে তাসবীহ করিতে থাকিবে কিন্মু তষ্ হইয়া গেলে উহার जাসবীई বক ইইয়া यাইবে।
 তাহার নাফ্রমানী＂করে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হন না রবং তাহাকে অবকাশ দান কর্রেন কিন্ুু অবকাশ দানের পরও যখন সে তাহার কুফ্র ও শিরকের উপর অটন থাকে ত্ন তিনি বড়ই কঠঠার শাস্তি দান কর্রে। ব্যেন বুখারী ও মুসলিম শরীফস্ব＜্যে

[^2]বর্ণिত অবকাশ দান কর্রেন অবশেবে যর্খন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তথন তার তিনি ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন।
 यानिম জনবসर्তীক পাকড়াও কর্রেন তখন তাহার পাকড়াও এই র্রপই কঠিন হইয়া
 জন- বসতীক आমি অবকাx দান করিয়াছি।
 কুর্ফর ও নাফরমানী হইতে তওবা করে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ ত'অালা তাহাদের তওবা কবূল করেন এবং তাহার প্রতি অনু্রহ করেন। যেমন ইরশাদ
 কিংবা তাহার নিজ সন্তার প্রতি যুনুম করে অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্মহশীন পাইবে। সূরা ফাতির এর শেষ ভােে ইরশাদ হইয়াছে:



আল্লাহ ত‘‘্ানা আসমানসযূহ ও यমীনকে সামলাইয়া রাখিয়াছেন বেন উহা নড়চড়া করিতে না পারে কিন্মু यদি উহা নড়াচড়া করে তবে তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, যে উशা শামলাইয়া রাখিতি পারেন। নিচয়ই তিনি 乙ধর্খশীল ও क্াশীীন। ------ यमि আল্লাহ মানুষকে পাকড়াও করিতেন তবে যমীনে কোন প্রাণীকেই তিনি ছাড়িতেন না কিল্ুু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন তাহাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন (खाতির-83.88)।


## (细) 

8৫. पুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মধ্যে এক প্রচ্ছ্ন প্রা রাখিয়া দিই।
8৬. আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; তোমার প্রতিপালক এক যখন ঢুমি কুরআন হইতে আবৃতি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।

তাফ্সীর ঃ আল্মাহ তা‘আলা তাহার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) যখন আপনি মুশরিকদের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করেন তখন আমি আপনার ও তাহাদের মাঝে একটি প্রচ্ছ্ন পর্দা করিয়া দেই। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র) বলেন ইহাই হইল তাহাদের অন্তরসমূহে সৃষ্ট পর্দা যাহার উল্লেখ আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে করিয়াছেন,

 যেই বলুুুর প্রতি আমাদিগকে আহান করিত্ছেন উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনা আর আমাদের কর্ণ কুহরে বোঝা রহিয়াছে এবং আপনার ও আমাদের মাবে পর্দা

 এর অর্থে

 মুশরিকদের ও হেদায়াতের মাঝে পর্দার ভূমিকা পালন করিতেছে। ইবনে জরীীর এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ানা মুসিনী বলেন, আবূ মূাা হেবড়ী.... आসমা বিনতে আবূ বকর
 জামীল চিৎকার করিতে করিতে একটি ধ্ধারানু পাথর হাতে নইয়া এই বলিতে বলিতে आभিল এই নিन्দিত লোকটির কথা আমরা মানি না। তাহার দ্মौनকে আমরা স্বীকার করি না। তাহার নির্দেশকে পালন ক়রি না তখন রাসূনूল্লাহ (সা) বসাছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও তাহার পার্শ্বে ছিলেন । হযরত আবূ বকর (রা) বনিলেন, এই ন্ত্রীলোকটি আসিতেছে আমার আকাক্মা হইতেছে এই ত্র্রীলোকটি আপনাকে দেথিয়া ফেनিবে। রাসূলুল্মাহ (সা) বनিলেন, সে কথলো আমাকে দেशিতে পারিবে না। এবং তিনি তাহার আক্রমণ হইতে আঘ্মরক্ষার জন্য এই আয়াত পাঠ করিলেন।


রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত গ্রীলোকটি আসিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর পাশ্শে দাঁড়াইয়া গেল্ এবং সে রাসূলুল্নাহ (সা) কে দেথিতে পাইল না। एয়রত আবূ বকর (রা)-কে সে জিজ্ঞাসা করিন, জানিতে পারিলাম, তোমার সাথী লোকটি নাকি আমাকে

গালি দেয়। তিনি বলিলেন, এই কা’ব গুহের রবের কসম, তিনি তোমাকে গালি দেন নাই। তখন সে ফিন্রিয়া এই বলিতে বলিতেত চলিয়া গেন, "সমষ্ঠ কুরাইশরা জানে বে, आমি তাহাদের সরদারের কন্যা"।


 কর্ণকূহরে এ্রন বোঝা রহহ়াঁছ যাহা তাহাদিকে সত্য শ্রবর্ণ করিতে এবং উহা দ্যারা হেদায়াত প্রহণ করিতে বাধা প্রান করে। আপনি আপনার কুর্ান পাঠ কালে আল্নাহর একাত্বাদ যোষণা করেন এবং লা ইলাহা ইল্নাল্মা ব বেন


 এক জল্ণাহর যির্কির করা হরয় তখন যাহারা পরলোকে বিশ্রার্স করে না তাদ্রর অন্তর
 তাফসীর প্রসংণগ বলেন, যখন মুসলমননণণ ना-ইলাহ ই ইন্नাল্नाइ বনেন তখন সুশর্রিক্রা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের উপর উহা ভারী ছইয়া যায়। আর ইবনীস ও তাহার সাংগ পাংগরা ইহাতে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে কিষ্মু আন্মাহর ইচ্ম ব্যে তিনি উহাকে বাস্তবায়ন ও বুলন্দ করিবেন जার মর্যাদা দান করিবেন এবং উহাকে বিস্তৃত করিবেন। ইহা এমন এক বাণী, বে ব্যক্তি ইহার সাহাব্যে ঝগড়া করে বে বিজয়ী হ亠য় আর বে ব্যক্তি ইহার দ্মারা লড়াই করে সে সাহাय প্রাপ্ত হয়। এই দ্বীপে অধিবাসীরা ইशাকে জাঢে বে ইश কত ম্র্যাদীী। অथচ, বহ লোক এমनও আছে याহারা যুभ যুभান্তর পর্যন্ত ইহাকে চিনিবেও না এবং ইহাকে স্বীকারও করিবে না।

আর্রেকি মত,
ইবনে জবীর (র) বর্ণনা করেন, হসাইন ইবন মুহাম্ যারকা....হযরত ইবনে आব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি’
 তाহারা ইইন শয়তান। রেওয়াশ্যেতটি গরীব; তবে ইशা সত্য বে যখন আयान দেওয়া হয় কিংবা আল্মাহর यিকির করা হয় তখন শয়তান পনায়ন কর্র।

89. যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা ঈনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া ঔনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি, গোপনে আলোচনা কালে यালিমরা বলে তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।
8৮. উহারা ঢোমার কি উপমা দেয়! উহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

তাফসীর ঃ কুরাইশ কাফির সরদাররা চুপচুপি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ় করিয়া যে পরামর্শ করিত এবং রাসূলুল্নাহ (সা) সম্পর্কে যে মন্তব্য করিত যে তাহাকে কেহ হয়ত যাদু করিয়াছে ফলে সে এই ধরনের উন্টা পান্টা কথা বলিতেছে।
 নির্গত হইয়াছে এই সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ তোমরা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ
 ব্যবহৃত হইয়াছে।


আল্লামা ইবনে জরীরও এই ব্যাখ্যা সঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ
 যাদুর প্রভাব পড়িয়াছে এইকথা বুঝান। তাহাদের কেহ কেহ বলে, তিনি কবি, কেহ বলে, তিনি কাহেন ও জ্যোতিষী আবার কেহ কেহ তাহাকে পাগল ও যাদুকরও বলিতে
 " বর্ণনা করিয়াছে অতঃপর তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সত্য পথ পাইবার ক্ষমতাই হারাইয়া বসিতেছে।

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক তাহার সীরাত গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব আবূ জেহেল ইবনে হিশাম ও আখ্নাস ইবনে শরীক একবার রাত্রে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নামায পড়িবার সময় তাহার নিকট গমন করিল, তাহাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ তনিবার ইচ্ছায় চুপে চুপে পৃথক পৃথক স্থানে বসিল। তাহাদের কেইই অন্যের সম্পর্কে জানিত না। এইভাবে তাহারা ফজর পর্যন্ত রাসূলুল্নাহ (সা)-এর কুরাআন পাঠ ঞনিতে লাগিল। এবং ফজর হইললে তাহারা স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু পথে তাহাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহারা একজন অপরজনকে এই ঘটনার জন্য তিরস্কার করিল। এ্ৰংং প্রত্যেকেই অপরকে বলিল পুনরায় যেন এইর্দপ ঘটনা আর না ঘটে। यদি তোমাদের কোন আহমক তোমাদিগকে দেখিয়া ফেনে তবে মুহাম্মদ (সা) এর ভক্ত হইয়া যাইবে। এই বলিয়া তাহার চলিয়া গেল কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে পুনরায় তাহারা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ ওনিতে আসিল এবং প্রত্যেকেই চূপেচুপে স্ব-স্ব-স্থানে বসিয়া সারারাত্র

তাঁহার কুরআন পাঠ খনিতে লাগিল। ভোর হইলে তাহারা ফির্রিয়া গেন কিন্ুু এবারও পথথই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সেই দিনও তাহারা পূর্বের ন্যায় একে অন্যুকে তিরক্কার করিয়া পুনরায় আর এইর্রপ না করিবার প্রত্র্রুতিবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। কিন্ুু घটনাক্রুম তৃতীয় রাত্রেও তাহারা পৃর্বের ন্যায় স্ব-স্ব-হৃানে বসিয়া রাসূনুল্নাহ (সা) এর কুরजান পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বসিয়া গেল। তাহারা সারারার্র কুরজান শ্রবণ করিবার পর যখন ফির্যিয়া যাইতেছিন তখনও তাহাদের পারস্পারিক সাক্ষাৎ ঘটিন। এবং পৃর্বের ন্যায় একে অপরকে তিরক্কার করিল পুনরায় जার এইরূপ না করিবার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেন। ভোর হইনে আখনাস তাহার লাঠি লইয়া বাহির হইল সর্বপ্রথম আবূ সুফিয়ান ইবনে হাবর এর বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিল হে আবূ হানयাनাহ। মুহাম্মদ (সা) এর নিকট হইতে তুমি যাহা কিছু ఆনিয়াছ উহা সশ্পর্কে তোমার মন্তব্য ফি, বন? আবূ সুফিয়ান বলিল, হে আবূ সা’লাবাহ। আল্মাহর কসম, यাহা কিছু খনিয়াছি উহার কিছ্ তো এমন, যাহার অর্থ ও মর্ম একটি বুঝিয়াছি এবং কিছু এমনও আছে যাহার অর্থ আমি বুঝিতে ব্যর্থ। आখনাস বলিল, आল্লাহর কসম আমার মতও ইহাই। অতঃপর আখনাস বাহির হইয়া আবূ জেহ্লেলের নিকট গেন এবং তাহার নিকটও একই প্রশ্ন করিন। উত্তরে আবূ জেহেন বলিল, আমরাও বনু আধ্দে মনাফ সরদারী ও মর্যাদা লাভের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই প্রত্যিযোিিতা করিয়া আসিতেছি। তাহারা অন্যকে অন্ন দান করিলে আমরাও অন্ন দান কর্যিয়াছি। তাহারা অন্যকে সোয়ারী দান করিলে আমরাও তাহা কর্য়য়ািি। ঢাহারা অন্যকে পুরহৃৃৃত করিলে আমরাও তাহাদের পিছনে থাকি নাই। এইভাবে আমরা সকল ব্যাপারে তাহাদের সমান সমান রহহিয়াছি। প্রত্যেযোগিতা়় তাহারা বিজয়ী ইইতে পারে নাই। এখন তাহারা বলিত্তেে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, যাহার নিকট आসমান হইত্ত অহী जবতীর্ণ হয়, আচ্ঘ বল, ইহা আমরা কি ভাবে লাভ করিব? आল্লাহর কসম তাহার প্রতি আমরা কখনো ঈমান आনিব না। আর তাহাকে সত্য বনিয়াও জানিব না। রাবী বলেন, অতঃপর আখনাস উঠিয়া তাহাকে ছুড়িয়া চলিয়া গেল।

#  

## 

##   

8৯. উহারা বলে, আমরা অস্থিচে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইনেও কি নতুন সৃষ্টির্রেপে পুনরুথিত হইবব?
৫০. বল, তোমরা হইয়া যাও পাথর जথবা লৌহ।
৫১. অথবা এমন কিছू যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন; ঢাহারা বনিবে কে জামাদিগকে পুনর্গথ্তিত করিবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি কর্রিয়াছেন।’ অতঃপর উহারা ঢোমার সশ্মুণ্থে মাথা নাড়িবে ও বলিবে উহা কবে? বन হইবে সষ্বত শীয়ই।
৫২. ব্যদিন তিনি তোমদিগকে আামান কর্রিবেন, এবং ঢোমরা ঢাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্মান্ন সাড়া দিবে এবং তোমরা মন্ন করিবে তোমরা অল্পকালই অবস্থান কর্নিয়াছিলে।

তাফসীর ঃ আল্নাহ ত'অালা ইরশাদ করেন, বে সকল কাফির্রা কিয়ামত সংখটিত হওয়াকে অসষ্বব বলিয়া ধারণা করে ঢাহারা উহা সশ্পর্কে অস্বীকৃত্মিনক প্রশ্ন করে মুজাহিদ বলেন (রা) হইঁতে বলেন এর অর্থ ধুলিবানী।

 কখনও উল্নেখও করা হইবে না এমতাস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া ঊথিত করা হইবে? यেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছে,

তাহারা বলে আমাদিগকে কি আবার পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া জনা হইবে? যখন আমরা পচা-গলা হাড়ে পরিণত হইব। ইহা তে বড়ই ফ্মতির ব্যাপার হইবে।
 Ton पুলিয়া ব‘সিয়াছে। আর লে বলে; এই পচা-গনা হাড়গ্গলিকে পুনরায় আবার কে সৃষ্টি করিতে পারিবে? অতঃপর जাল্নাহ ত'আ্ানা রাসূনুন্নাহ (সা) কে তাহাদের জবাব দানেন
 তোমরা পাথর হইয়া যাও কিংবা লৌহা হইয়া যাও অথবা তোমরা যাাহাকে আরো অধিক কঠিন মনে কর তাহাই হইয়া যাও তবুও সেই আল্লাহ-ই তোমাদিগকক পুনরায় জীবিত করিবেন। ইবনে ইসহাক ইবনে আব̨ নজীহ হইতে তিনি মুজাহিদ ইইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে এই আয়াতের তাফস্গীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, অধিক কঠিন বব্তু হইল মৃহ্যু। ইবনে ওমর (র) হইতে আতীয়্যাহ এই আয়াতের ঢাফসীী করেন,
 তোমাদিগকে জীবিত কর্রিব। সায়ীদ ইবনে জবাইর, आাব সানেহ, হাসান, কাতাদাহ ও
 নওওয়া হয় বে তোমরা মৃত্যুতে র্পপান্তরিত হইয়াছ যাহা জীবনের বিপরীত তবুও আাল্লাহ তাআআলা যখন ইচ্মা করিবেন তখন তোমাদিগকে জীবিত করিবেন তাঁহার ইচ্ছাকে ঠেকাইতে পারে এমন কেহ নাই।

এই ক্ষেত্রে আল্gামা ইবনে জরীর (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে মৃহ্যুকে সুদ্দর ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশত ও দোयখের মাঝে দডায়মান করা ইইবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে জিজ্ঞাসা কর্রা ইইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারা বনিবে হুঁ, অতঃপর দোযখবাসীকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারাও বলিবে হু, অতঃপর উহাকে বেহেশত ও দোयখের মাবে যবাই করা ইইবে। বেহেশতবাসীকে বলা হইবে, হে বেহেশত্বাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আার কখনও মৃত্যু হইবে না দোযখবাগীকেও বলা হইবে, হে দোयখবাসীরী।

 পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এক রেওয়াতে রহিয়াছে, তোমাদের যাহা ইচ্ম হইয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন। ইমাম যুহীী হইতে ইমাম মালেক (র)-এর নর্ণিত এক তাফসীীর রহিয়াছে রাসুনুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,
 তাহারা বলিবে, यদি আমরা পাথর কিঃবা লোহা অথবা অन্য কোন কঠিন বস্থু হইয়া याই তবে পুনরায় কে আমাদিগকে উথिত করিबে? বলিয়া দিন, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার এমনার্বস্থায় সৃষ্টি কর্রিয়াছেন, বে তোমরা কোন উল্ন্নেप্যাগ্গ কিছুই ছিলে না অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে মনুুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছ সেই মহান সত্তাই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তোমরা বে কোন অবস্গায়ই হও না কেন, তিনি তোমাদিগকে

 そश जाशा পक्षि অধिक সरজ । ?

 উँদू হইতে নীচে কিংবা নীচ হইতে উপরের দিকে মাথা হেলান। উঠের বাচ্চাকে বबा হয় কারণ, উহা তাহার চনাকালে দ্রুত চলে ও মাথা হেনায়। কবি বলেন



 পার্লিতত হইবে? উহ্হার সঠিক সময় নির্দিষ্ট কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ইরশাদ रইয়াছে
 আপনি বনিয়া দিন সস্ভতঃ উহা অতি নিকটবর্তী। অতএব "তোমরা উহাকে ভয় কর, নিশ্চিত্ভাবে উহা তোমাদের উপর পতিত হইবে। যাহা নিশ্চিত্ভবে আসিবে উহাকে आসিয়াছে বनिয়াই ধরিয়া লও। আল্লাহর ইর্যাশাদ
 অর্থাৎ যখ্ তোমাদিগকক তিনি যমীন ইইতে বাহির হইবার জন্ন্য ডাকিবেন, তখ্ঘ তোমরা সাথে সাথেই বাহির হইয়া পড়িবে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হইবে না। বেমন ইরশাদ হইয়াছে
 যখখ কোন বস্ভুর অত্তিত্বাীীনের জন্য আমি ইচ্ম করি তখন উহাক্কে ইইয়া যা বনিলেই
 তাহা ইইবে একটি ধমক এবং হঠঙ তাহারা যমীন ইইতে বাহির হইয়া ময়দান্নে
 -- তাহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার হকুম পালন করিবে ও তাহার আনুগ্ত্য প্রকাশ করিবে। আनी ইবনে আবূ তানহা হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে : পালन ' করিবে। ইবনে জুরাইজও অनুর্প অর্থ কর্রিয়াছেন কাতাদাহ (র) আল্নাহর পরিচিতি ৫ আদেশ পালন जর্থ নিয়াছেন। কেহ কেহ
 র্ণর্ণি, ‘ে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইন্ধাन्नाহ কালেমার প্রতি বিশ্ধাস রাখিবে এবং মুখে স্বীকার করিবে, কবরে সে কোন সংকটের সম্মুখীন হইবে না। এই কালেমায় বিশ্ধাসী লোকদিগকে যেন আমি তাহাদের কবর. ইইতে মাথার মাটি আাড়িতে ঝাড়িতে এবং ना-ইনাহা ইল্লাল্মাহ বनিতে বলিতে উঠিতে দেখিতেছি। অপর অক রেওয়াত্য়ে বর্ণিত, তाराরা আমাদের় চিত্তা ভাবনা দূরীভূত্ত কর্রিয়া দিয়াছছন।" বলিতে বলিতেত উঠিতেছে। সূরা


ইব্ন কাছীর—8ذ (৬ষ্ঠ)

তোমরা যেইদিন কবর হইতে উঠিবে সেইদিন ধারণা করিবে যে দুনিয়ায় অতি অল্প

 তাহারা ধারণা কর্রিবে, যেন তাহারা দুনিয়াতে এক বিকাল কিংবা এক সকাল অবস্থান করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে,


যেইদিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া ইইবে আর অপরাধীদিগকে আমি সেই দিনে কিয়ামতের ময়দানে হাঁকাইয়া একত্রিত করিব এবং তাহাদের চক্ষু হইবে তখন নীলবর্ণ তাহারা চুপে চूপে বনিবে, "তোমরা মাত্র দশ দিনই দুনিয়ায় অবস্থান করিয়াছ।" তাহারা যাহা কিছ্রু বলিবে আমরা উহা খুব ভালই জানি। তাহাদের মধ্যে যে অধিক জ্ঞানী সে বলিবে, তোমরা একদিনই সেখানে অবস্থান করিয়াছিলে। আরো ইরশাদ रইয়াছে কিয়ামত সংঘটিত হইইবে অপরাধীরা ক্সম খাইয়ী বলিবে, "তাহারা এক ঘন্টার বেশী তথায় অবস্থান করে নাই।" আরো ইরশাদ ইইয়াছে,

信 বৎসরের হিসাব মুতাবিক দুনিয়ায় কত দিন ছিলে? " তাহারা বলিবে, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ ছিলাম। যাহারা হিসাব নিকাশ জানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করুন। তিনি বলিবেন, তোমরা সেখানে খুব অল্পদিনই ছিনে যদি তোমরা জানিতে পারিতে।

## 


৫৩. जামার বান্দাদিগকে यাহা উত্তম ঢাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভ্রে সৃষ্টির উক্কানী দেয়। শয়তান মানুব্যের প্রকাশ্য শক্র।

তাক্সীর ঃ আল্লাহ ত'অানা তাহার রাসূল ও তাহার বান্দাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা বেন তাঁহার মুমিন বান্দাগণের সহিত তাহদ্দর পারু্পারিক জালাপ আলোচনায় উত্তম ও ভান কথা বলে। यদি তাহারা এইর্রপ না করে তবে শয়ততন তাহাদের মধ্যে বিরোধ সৃৃ্টি করিয়া দিবে এবং তাহদদর মধ্যে ঝাগড়া ও দাংগার সৃষ্টি হইবে। শয়তান

তখন হইতেই হयরত আদম ও মানবজাতির প্রকাশ্য শত্র হইয়া আছে যখন সে হযরত আদম (আ) কে সিজ্দা করিতে বির্তত ছিন। এই কারণণই কোন মুসনমান অপর ভাইয়েরে প্রতি কোন লৌহাশ্ত্র দ্বারা ইশারা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে যেন শয়তান তাহার হাত হইতে কাড়িয়া তাহাকে আঘাত না কর্রিয়া বসে।

ইমাম আহমদ (র) বনেন, আদ্লুর রায়যাক (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাহার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্রা ইশারা না করে। কারণ সে ইহা জানে না সষ্ববতঃ শয়তান তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া নইবে এবং তাহাকে আঘাত করিয়া বসিবে এবং দোযখের গর্ত্ পতিত হইবে। ইমাম বুথারী ও মুসলিম আদ্দুর রায়্যাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্নিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফ্ফান (ৰ)....বনী সুলাইত গোত্রীয় এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূनूল্নাহ (সা) এর নিকট आসিলাম তখন তিনি একদল লোকের সহিত কথা

 করিতে পারে আর না তাহাকে অসহায় ছড়িয়া দিতে পারে। তাকওয়া হইন এখানে। এই কथা বলিয়া তিনি তাহার বুকের দিকে স্বীয় হাত দ্বার ইংগিত করিলেন। বে দুই ব্যক্তি आল্লাহর সত্ত্রি্টির জন্য পার্প্পরিক বকুত্ স্থাপন করে অতঃপর তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। जাহাদের মধ্যে ‘ে ব্যাক্তি এই বিচ্ছেদের কথা বর্ণনা করে, সে হইল মন্দ সে হইল মন্দ, সে হইন মন্দ।

## 



## 


৫8. তোমাদিগের প্রতিপালক ত়োমাদিগকে ভালভাবেই জানেন ইচ্ম করিনে তিনি তোমাদিগের থ্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ঘ করিলে তোমাদিগকে শাশ্তি দেন, আমি তোমাকে উহাদিতগর অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।
৫৫. यাহারা আকাশ মঙ্ডনী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার খ্রতিপালক ভালভাবে জানেন। জামি তো নবীগণের্ন কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছ্ছি; দাউদে আমি यাবুর দিয়াছি।
 তোমাদদর প্রতিপানক ইহা খুব ভান জানেন ব্যে তোমাদের মধ্যে কে হোয়াত পাইবার
 করিলে তোমাদিগক্ক তাহর আনুগত্যের তাও্ষীক করিয়া তোমাদের প্রতি অনুগ্পহ কंরিবেন আর তাহার ইচ্ম হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করিরেন্টে
 প্রেরূণ কর্রি নাই বরং আপনাকে কেবন তাহাদের জন্য ভীতি প্রদশ্শনকারী হিসাবে প্রেরণ কর্য়য়াি যে ব্যক্তি আপনার অনুগত হইবে বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর বে, आপनाর অনুগত इইবে ना সে প্রবেশ করিবে দোয়ে।



位 आমি একজনকে অপর জনের ঊপর মর্যদা দান কর্রির़য়ি। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছেন যাহার সহিত আল্লাহ কথ্থা বলিয়াছেন। আবার কাহাকেও অনেক মর্যাদা দান করিয়াছেন। বুथারী ও মু সলিম শরীফে বর্ণিত নবীগণের মধ্যে একজন. অন্যজনের অপেশ্কে অধিক মর্যদাশীল মনে করিও না। অত্র হাদীস এবং উল্নেখিত আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, রাসূলूল্মাহ (সা)-এর অब্র হাদীসের মর্ম হইন "তোমরা ক্কান দলীল প্রমাণ ব্যতিত শধু নিজেদের ইম্ঘ মত ও গোত্রীয় টানে বশীভভত হইয়া কাহাকেও ফ্যীলত দান করিও না। অবশ্য কাহারও পক্ষ দলীল কায়েম হইলে তাহার অনুসরণ করা জরুুী। এই বিষয়ে কাহারও দ্নিষত নাই যে রাসুনুগণ আম্বিয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদা শীন। আবার রাসৃনগণণর মধ্যে যাহারা ‘উনুন আযম’। তাহাদের মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক। সূরা আহযাব ও সূরা అরা এর দুই আয়াতে ৫ জন এই উনুল আयম (মহতি দৃঢ़তার অধিকার রাসূন)-এর উল্লেখ করা হইয়াছছই সূরা জাহযাব এ ইরশাদ হইয়াছে


जার যথন নবীপণ হইতে তাহাদরর শপথ অহণ করিয়াছিনাম এবং আপনার, নূহ, ইবরাহীম মূসা ও ঈসা ইবন্ন মরিয়াম (আ) হইতেও শপথ প্রহণ করিয়াছিনাম। সূরা ওরায় ইর্রশাদ হইয়াছে


তোমাদের জন্য আল্নাহ তা'আলা শরীয়ত হিসাবে সেই দ্বীনকে নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার নির্দেশ তিনি হযরত নূহকে করিয়াছিলেন আর যাহা আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছ্ছে এবং ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (আ)কেও যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম, যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। হযরত মুহ়াম্মদ (সা) যে রাসূলগণের মধ্ব্যে সর্বোত্তম হইতে দ্মিমতের কোন অবকাশ নাই। তাঁহার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা অতঃপর হযরত মূসা ও হযরত ঈসাকে (আ)-এর মর্যাদা। বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ অন্যস্থানে আমরা এই সস্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।
 দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী বলেন, ইসহাক ইবনে নসর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবূর গ্রন্থ পাঠ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহার সোয়ারীতে জিন লাগাবার জন্য নির্দেশ দিতেন অপর দিকে যবূর পড়িতে ওরু করিতেন এবং জিন লাগানো শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা পাঠ করিয়া অবসর হইতেন।

## 



৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ্ মনে কর তাহাদিগকে আহান কর; করিলে দেখিবে তোমাদিগের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদিগের নাই।
৫৭. উহারা যাহাদিগকে আহ্নান করে তাহারাইতো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে ভে, তাহাদিগের মধ্যে কে কত নিকটতর হইতে পারে, ঢাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও ঢাহার শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাষ্তি ভয়াবহ।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন, যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের উপাসনা করে

仿

 তাহারা উহা সরাইয়া অন্যকে কচ্টে ফেনিতত ক্ষমতা রাধে। এই ক্ষমতা কেবন অক আল্লাহ ত'অালারই আাছ। আওফী হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে قُ ? ফিরিশিতা, হযর্রত ঈসা ও হযরত উयাইর (অা)-এর ইবাদত করি। जার তাহারাই হইলেন সেই সকন লোক যাহারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা খুঁজেন।
准
 সকল ভ্রিন সশ্পর্কেই উল্লেशিত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছছ। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিহ়াছে কিছু য়ানুষ কিছু জ্রিনদের উপাসনা করিত কিন্ম পরবর্তীকালে সেই উপাস্য জ্বিনরা ইসলাম প্রহণ করে অথচ উপাসক মনুষ স্বীয় ধর্মের উপরই অটল হইয়া थাকিল। কাতাদাহ (র) মা‘বদ ইবনে অাদ্দুল্নাহ রুম্মানী হইতে তিনি আদ্দুল্নাহ ইবনে উৎবাহ ইবনে মাসউদ হইতে তিনি ইবনে মাসউদ হইতে শানে নযূল সশ্পর্কে বলেন আরবের একটি দল কিছু জ্বিনের উপাসন্না করিত কিস্ুু জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করিল অথচ :जাহাদের উপাসকরা তাহদের ইসলাম সশ্পর্কে কোন খবরই রাখিল না। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত আব্দুল্গাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রহহিয়াছে এক প্রকার ফিরিশিত্ত যাহাদিগকক জ্বিন বলা হইত পৃর্বে তাহাদের উপাসনা করা হইত। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

 ইইত্ত অথচ র্তাহারা নিজেরাই আল্মাহর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যসস্ত তালাশ করিতেন তাহারা হইলেন হযরত ঈসা ও ঢাঁহার আামা এবং হযরত উযাইর (অi) মুগীরা। ইবরাহীম হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংণে বলেন, তাহারা হইলেন হযর্ ঈসা উযাইর এবং চন্দ্র ও সূর্य। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা হইলেন, হयরত ঈসা, উযাইর (আ) ও ফির্রিশ্তগণ। আল্মামা ইবনে জরীর্র (র) হযরত ইবনে মাসউদ (র)-এর মতক্ক গ্রতণ করিয়াছেন। বেহেতু
 উযাইর ও র্ফির্রিশ্তা ইহার অত্ত্ভুক্ত হইবেন না। তিনি বলেন, जসীলা, অর্থ নৈকট্য

यেমন কাতাদাহ বनिয়াছেন । রহমতের আশা করে এবং তাহার শাস্তিকেক ভয় করে। কারণ আশা ও ভ়য় উভয়ের সমళ্টি ছাড়া ইবাদত পূর্ণ হয় না। ভয়্রের কারণে মানুষ অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাcে
 নিঃসন্দ্রেে আপনার প্রতিপালকের শাষ্তি ভয়াবহ। অতএব উহাকে ভয় করা উচিৎ। আল্লাহ ত'আআানা আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

##  

৫৮. এমন কোন জনপদ নাই यাহা आমি কিয়ামতের দিনের পৃর্ব্ব ধ্ষংস কর্রিব ना অथবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহাতে কিতাবে লিপিবদ্গ অাছে।
 কিয়ামতের পূর্রে সমস্ত জনপদ ধ্পংস হইয়া যাইবে কিংবা হত্যা বা অন্য বিপদে পতিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর ইহার কারণ হইল, তাহাদের ওনাহ ও পাপাচার। ব্যেন আল্লাহ ত'অালা, পৃর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে ইরশাদ কর্যিয়াছেন L̈g啇

 আর তাহাদ্দর কৃতকর্ম্মর পরিণাম ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে।



##  

৫৯. পৃর্ববর্তাগণ কर्ত্雨 নিদশ্শন অষ্ষীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা
 দিয়াছিলাম, অতঃপ্র তাহারা উহার প্রত যুনুম কত্রিয়াছিন। জামি ভীতি প্রদর্শনের জনাই निদর্শন প্রেরণ করি।

তাফসীর ঃ স্ণাইদ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হইতে তিনি আইয়ূব হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মুশরিকর্যা বলিল, হে মুহাশ্মদ! (সা) আপনিতো বলেন, আপনার পূর্বেও जন্নেক আন্বিয়া আগমন করিয়াছিলেন,




























 आপনাক্ সালাय করিয়াছ্ন जার তিनि বनिয়াছ্ন यদি অপनি চাহ্ন ত্বে সাফা




করিয়া দেই তবে তাহাই করিব। তখন তিনি বলিলেন, প্রথমটি নহে• বরং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্ধার উন্মাক্ত হউক ইহা আমি কামনা করি।

হাফ্য আাবূ ইয়ানা তাহার ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈন ইবনে

 গিয়া উচ্চস্বরে বনিলেন, হে আব্দে মানাফের বংশ্ধর নোকেরো! আমি তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি। চিৎকার ঞনিয়া কুরাইশরা তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং সতর্ক করিলেন। তখন তাহারা বলিল, ঢুমি ঢো বলিত্ছে বে, তুমি নবী এবং তোমার নিকট অহী প্রেরিত হয়। সুলায়মান (আ) এর জন্য বাযুু ও পর্বত অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিন। হযরত মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্র অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিন এবং হরতত ঈসা (আ) মৃতুকে জীবিত করিতে পারিতেন। অত়এব ঢুমিও আল্লাহর নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন এবং এথানে নহরসমৃহ প্রবাহিত করেন। আমরা বেন ক্কেত্র খামার করিতে পারি। এবং খাদ্য দ্রব্যে আত্মনির্ভরশীী হইতে পারি। অথবা ঢুমি এই দু'আ কর ব্যেন আল্মাহ ত'আলা আমাদের মৃতদিগকে জীবিত কর্রিয়া দেন এবং আমরা যেন তাহাদের সহিত কথ্র বলিতে পারি আর তাহারাও যেন আমাদের সহিত কথা বলিতে পারে। কিংবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্gাহ ত'আলা তোমার নীচের পাথরকে স্বর্ণে পরিণত করেন। আমরা উহা ইইতে কাট্যিা লইব এবং শীত ও ঘ্রীষকাनীন বািিজ্যিক সফরের কষ্ট হইতে আমরা রক্সা পাইব। ঢুমিও তো পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় নবী হওয়ার দাবী করিতেছ।

রাবী বলেন, आমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চহুর্দিকে দডায়মান ছিনাম এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অহীর অবতরণ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "লেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন তোমরা যাহার দরখাস্ত কর্রিয়াছ আল্লাহ উহা আমাকে দান কর্রিয়াছেন, আর আমি ইম্ঘ করিলে উহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কিন্ুু তিনি আমাক এই ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার দিয়াছেন, শে তোমরা রহমতে প্রবেশ করিবে এবং ঈমান আনিবে কিংবা তোমরা যাহা নিজেদের জন্য পছন্দ করিয়াছ আল্লাহ ত'আলা তোমাদিগকে উহার উপর ন্যাস্ত করিয়া দিবেন ফুলে তোমরা র্রহমত হইতে দূরে সর্রিয়া যাইবে এবং ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইবে। অতঃপর আমি রহমতের দ্বারকে মনোনিত করিয়াছি যেন তোমরা ঈমান গ্রহণ করিতে পার। আল্নাহ ত'আআলা ইহাও জানাইয়াছেন, यদি তিনি তোমাদের কাম্য পূর্ণ করেন অতঃপর তোমরা কুফর কর তবে তোমাদিগকে এমন শাস্তি দিবেন যাহা বিপ্বের কাহাকেও দেন নাই। তথ্ এই আয়াত


করিতে কেবন ইহাই বাধা বে, পূর্ববর্তীরা ইহ বেমন অন্বীকার করিয়াছে অনুর্রপডাবে

 পাহাড়সমূহ চলমান ইইত কিংবা পৃথ্বিী বিদীর্ণ ইইত কিংবা ইহা দ্মারা মৃতদের সহিত কথা বনা যাইত.....অর্থাৎ ঐ মুশারিকদের ইচ্মা মত নিদর্শনসমূহ यদি অবতীণ্ণও করিতে চাহিতাম তবে আমার পক্ষে উহা কঠিন নহে। কিষ্বু ব্যাপার হইল, তাহারা यদি উহার পরও ঈমান না আনে তবে তাহাদের শাস্তি হইবে সর্বাধিক কঠিন।

এই ধরনের নিদর্শন অবতীর্ণ হইবার পরও দমান না আনিলে শাস্তি অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না বেমন পূর্ব্বতী উম্মতসমূহের বেলায় আল্gাহর এই বিধানই প্রবর্তিত রহিয়াছে। বেমন আল্নাহ ত'অানা সূরা মায়েদাহ এর মধ্যে ইর্যশাদ কর্রিয়াছেন


আামি ঢোমার নিকট মায়েদা অবতীর্ণ কর্রিব অতঃপর উহার পর তোমাদ্রর মধ্যে বে ব্যক্তি কুফর করিবে তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দিব যাহা বিশ্বের কাহাকে দেই নাই।

সামূদ জাতি যখন হযরত সালেহ (অা) কে পাথর হইতে উষ্ট্র বাহির করিবার জন্য বनिन তখन তিনি আল্লাহর দরবারে দু‘আ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ ত|‘আলা তাহাদের ইচ্ছননুসারে পাথর হইতে উ氖ী বাহির করিয়াছিলেন কিষ্ুু তাহার পরও যখন তাহারা আাল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবাধ্য রহিন এবং উঙ্ধ্রীকে যখম কন্রিয়া মারিয়া

 ঋ্শুব সুখ ভোগ কর্রিতে থিাক উহার পর তোমাদের প্রতি আমার নিশ্চিত্ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইহাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই। ইরশাদ হইয়াছে
 आমার তওইীদের এবং আমার রাসূলেন্র সত্যবাদীতার প্রমাণ ছিল কিন্ুু তাহারা উহার প্রতি যুনুম করিয়াছিন। উট্রীকে পানি পান করিতে বাধা দিয়াছিন এবং উহাকে হত্যা কর্রিয়াছিল। আল্লাহ তাহাদের সকলকেই ধ্রংস করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে শক্ত হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কর্য়াছাছেনে।.
 বিভিন্ন সময়ে নান্া প ্রকার নিদ্দর্রনন মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন কর্রিয়া थাকেন বেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর অবাধ্যত হইতে ফিরিয়া আলে। বর্ণিত আছছ, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর সময়ে একবার কুফা নগর্রীতে ভ়মিকশ্প হইল, তখন তিনি

কুফার জনসাধারণকে বলিলেন হে লোক সকন! অল্নাহর ইচ্ম যে তোমরা সকনে তাহার প্রতি নিবিষ্ট ₹৫। অতএব অনতিবিলণে ঢোমরা সকলেই তাহার প্রতি নিবিষ্ঠ হইয়া যাও। অনুর্রপভাবে আরো বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে কয্যেকবার মদীনায় ভূমিকম্প. হইন, তখন তিনি বनিলেন, তোমরা নিषয় কোন বিদ‘আত কাজ কর্রিয়াছ, দেখ यদি পুনর়ায় এমন কিছू হয় তবে অবশ্যু আমি তোমাদিগকে কঠিন শাষ্তি দিব। অনুজুপভাবে রাসূল্মল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন সূর্य ও চন্দ আল্মাহর নিদর্শনসমৃহের দুইটি নিদর্শন; এবং উহাদের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণণ হয় না আর কাহার জন্নের কারণেও নহে বরং উহাদের দ্বারা তাহার বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যখন তোমরা উহা দেখিতে পাইবে তখনই ভীত সন্ত্র হইয়া আল্ধাহর यিকির এবং দু‘আ ও ইন্তেগফার লিষ্ঠ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে উম্মতে মুহাম্মদ! আল্নাহর কসম, তিনি তাহার কোন বান্দা কিংবা ব্যক্তিকে ব্যডিচার করিতে দেখিবার ব্যাপারে তিনি অপপক্া অধিক গয়রত ওয়ালা আর কেহ নাই। হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্ম! যদি তোমরা উহা জানিতে যাহা আমি জানি তবে তোমরা হাসিতে কম, আর কাঁদিতে অধিক।

৬০. স্মরণ কর, আামি তোমাকে বনিয়াছিনা়াম বে, তোমার প্রতিপালক মনুমকে পরিবেষ্ষন কর্যিয়া আছেন। आমি ৯ে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং
 উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিসু ইহা উহাদিগের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ः উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যম্ম আল্লাহ ত'অালা ঢাহার রাসূন (সা) কে তাবনীগ ও শ্রচার কার্ব্যের জন্য উৎসাহিচ করিয়াছেন এবং তাহাকে এই সশ্পর্কেও অবগত করিয়াহেন শে আল্লাহ ত‘আলা তাহাকে মানুষ হইতে হিফাযত করিয়াছেন কারণ তিনি তাহাদের উপর পূর্ণ কমতা রাথেন এবং তাহারা সকনেই তাহার করতনগত ও অধিনস্থ। যুজাহিদ (র) উর্ণওয়াহ ইবনে যুবাইন, হাসান, কাতাদাহ ও
 বনেন, আল্মাহ ত‘জালা সকন মানুষকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি

 বুথখারী (র) আनী ইবনে আবুল্নাহ (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত

তিনি বলেন, মি‘রাজের রাত্র রাসূনল্লাহ (সা)-কে বে দৃশ্য দেখান হইয়াছিন উহা জাগ্পতাবস্থায় স্নচক্কে দেখান হইয়াছিল গাছ বুঝান হইয়াছে। আহমদ, আদ্দুর রায়यাক (র) ও অন্যান্য রাবীগণ সুফ্য়ান ইবনে উয়ায়নাई (র) ইইতে অনুরুপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অনুর্রপ আওবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর হাসান, মাসক্রক, ইবরাহীম, কাতাদাহ আাদ্রু রহমান ইবনে যাা়়েদ আরো অনেকে ঊপরোক্ত আয়াত দ্বারা মি‘রাজের রাতের ঘটনাকেই বুঝাইয়াছেন। সূরার ৫রুতে মি‘রাজ সস্পর্কিত হাদীসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছছ পূর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াহে বে মির্রাজের ঘট্না শ্রবণ করিয়া কিদু লোক দ্মীন ত্যাগ করিয়াছিল যাহারা পূর্বে মু'মিন ও সত্যধর্ম বিপ্ধাসী ছিন। কারণ, घটনাটি এতই বিশ্ময়কর্য যে তাহাদের জ্ঞান দ্মারা উহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই অথচ, जন্যান্য মু'মিন উহাক্কে নিষয়ততার সাথথই বিশ্ধাস

 यাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্নাহ (সা) মুশরিকদিগকে জানাইয়াছিলেন বে, তিनि बেহেশত ও দোযখ দেথিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি यাক্কূম গাছও দেথিয়াছিনেন কিত্ু তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছ্ এমনকি হতভাগ্য আবূ জেহেন রাসূন্নাহ (সা)-এর কথা শ্রবণ কর্য়য়া বিদ্রপ স্বরে বলিয়াছিন, "থেজুর ও মাখন নইয়া আস।" অতঃপর লে লেজুর হইতে কিছু এবং মাখন হইতে কিছু খাইতে লাগিন এবং বলিল, আরে, তোমরা থেজুর ও মাখন মিশ্রিত কর্রিয়া নও ইহাই হইল যাক্কূম ইহা ব্যতিত অন্য কিছू আমরা জানি না। ইবনে আব্বাস (রা) মাসর্রক, आবূ মালেক, গাসান বসরী এবং আর্রো অনেকে ইহা বর্ণনা কর্তিয়াছেন। এবং ব্যে সকন মুফাসৃসিরুণণ

 গোত্র উলmশ্য। কিমু ইহা দুর্বন মন্তব্য।

ইবনে জরীর (র) ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ (র).... সাহন ইবনে সাদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাম্মূলুল্নাহ (সা) অমুক গোত্রের লোককে মিব্বরের উপ্র বাঁদরের ন্যায় নাচিতে দেথিলেন। উহাতে তাহার কষ্ঠ হইইল जতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আার কখনও তাহাকে হাসিতে দেখা যায় নাই। রাবী বলেন, जতঃপর बই आয়াত जবতীর হইन
 "বর্জিত, ঢাহার শায়েখও সম্পূর্ণ দুর্বন। ইবনে জরীর (র) এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেথিত দৃশ্য দ্বারা শবে মিরাজের দৃশ্য বুঝাইয়াছেন। এবং অভিশণ্ণ গাছ দ্বারা

যাক্কৃম গাছই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন মুফাস্সিরগণের ঐক্যবদ্ধ মত হইল আয়াতটিতে মি‘রাজের দৃশ্য যাক্কূম গাছের কथা বলা হইয়াছে
 দান 'করি কিন্তু ইহ্হা কুফর 'ও গুমরাহীর মধ্যে গুুুতর ঢিল দেওয়া ছাড়া তাহাদের কিছুই বৃদ্ধি করে না।


## . 0 o 0

৬১. স্মরণ কর, ষখन ফির্রিশ্তাদিগকে বলিলাম, आদমকে সিজদা কর তখন ইবनोস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। मে বनिয়াছিন, जाমি কি তাহাকে সিজদা কর্রিব यাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
৬২. সে বলিয়াহিন ‘বলুন, উহাকে বে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিলেন, কেন? किंয়ামতের দিন পর্यत্ত यদি आমাকে অবকাশ দেন তাহা ইইনে जाমি অল্প কর্যেকজন ব্যতীত তাহার বংশধরণণকে কর্তৃত্তাধীন কর্রিয়া ফেনিব।

जाফসীর ः হয়ত আদম (অা) ও তাহার সন্তানদের প্রতি হততাগ্য ইবनীস শে শ|্রুত পোষণ করিত ঊপরোক্ত আয়াত আল্লাহ তাহারই উল্নেখ করিয়াছ্ন। আল্লাহ ত'আলা ফিরিশ্তাগণকে হ্যরতত आদম (অ)কে সিজদা করিতত হকুম দিলে তাহারা সকলেই সিজ্রদা করিল কিন্ু ইবनীস অহংকার ও গর্বভরে, সিজদা করিতে অন্বীকৃতি জানাইন। তুচ্ঠ করিয়া সে বनिয়া উঠिন มাটি দ্রারা সৃষ্টি করিয়াছেন आমি কি এমন ‘্যক্তিকে সিজ্দা করিব? বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে
 করিয়াছেন মাটি দ্बার্যা। আল্লাহর ধধর্য দেথিয়া আরো অধিক ধৃষ্টতার সহিত বলিন
 দান করিয়াছেন, यদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন, তবে আমি অল্প সংখ্যক ব্যতিত তাহার সন্তানদ্রে সকলকেই সমূলে বিনষ্ট কর্রিয়া দিব। আनী ইবনে আবূ তালহা হयরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে উক্ত जায়াতের তাফসীর প্রসংণে বনেন, কিছু সংখ্যক ব্যতিত অধিকাংশশর উপর আমি প্রভুত্̨ কায়়েম করিব। মুজাহিদ

বনলেন তাহাদিগকে আমি ঘিরিয়া লইব। ইবনে যায়েদ বলেন আমি তাহাদিগকে অ্ৰমরাহ করিয়া দিব। जর্থাৎ আপনি যদি আমাকে जবকাশ দান করেন, তবে অল্প সংখ্যক ব্যতিত তাহদিগকক ওমরাহ কর্রিয়া দিব। উভয় ঢাফ্সীরের মর্ম প্রায় একই।


 o غُرْورًا

## 

৬৩. जাল্লাহ বলিলেন, यাও তাহাদিগগে মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ কর্রিবে জাহান্নামই তোমাদিগের সকলের শাশ্তি-পূর্ণ শাষ্ঠি।
৬৪. তোমার আহ্নানে উহৃদ্দিগের মধ্যে যাহাকে পার পদশ্পলিত কর, তোমার অশ্বার্রাহী পদাতিক বাহিনী দ্যারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদিগগর ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও ও উহাদিগকে প্রত্রিশ্রুতি দাও। শয়णन উशাদিগকে বে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।
৬৫. আামার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্রতা নাই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপানক-ই য়েষ্ট।

তাফসীর ঃ ইবনীস যখন আল্ধাহর নিকট অবকাশ্ প্রার্থনা করিল তখন আল্লাহ ত'অলা বনিলেন যাও, আমি তোমাকে অবকাশ দান করিলাম। ভেমন অনাত্র ইরশাদ शইয়ाছছ


 অনুসরণ করিবে তোমাদের সকলের অপকর্মের বিনিময় হইবে জাহান্নাম এবং উহা পরিপূণ্ণ বিনিময়। কাতাদাহ বলেন, জাহান্নাম শাস্তি হিসাবে পরিপিপ্ণ হইবে। উহা হইতে

 বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, গান ও গোনাধুলা উভয়ই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এই গানবাদ্য ও খেলাধুলা দ্যারা যাহাকে ইচ্মা তুমি তাহাকে বিল্রান্ত ও সত্যদ্রুত কর।
 প্রসংগে বলেন صـوت দ্বারা এমন সকল লোকের শব্দ বুঝান হইইয়াছে যে আল্লাহর
 ইবলীস, তুমি তোমার অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ
 এর বহুবচন। অর্থাৎ তুমি তোমার যাবতীয় শক্তি সামর্থ লইয়া আমার বান্দাদের উপর আক্রমণ কর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,
 যে, আমি কাফিরর্দের উপর শয়তানদ্দিগকে প্রেরণ করি যাহারা তাহাদিগকে পুনাহ ও পাপাচারের প্রতত উৎসাহিত করে ও সেইদিকেই টানিয়া লইয়া যায় (মারিয়াম-৮৩)।
 তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা মানুষকে পাপার্চারের দিকে ধাবিত করিবার জন্য সোয়ারির উপর আরোহণ করিয়া কিংবা পায়ে হাটিয়া প্রচেষ্টা করে তাহারা পদাতিক বাহিনী ও অশ্বরোহী .সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ বলেন, মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্য হইতে ইবলীসের কিছু অশ্বরোহীও পদাতিক সেনাদল আছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহার অনুসরণ করে। আরবের লোকেরা বলেন اَجُلـُبْ
 চিৎকার করিয়া ঘোড়া হাকাইতে বে রাসূলুল্মাহ (সা) নিশেধ করিয়াছেন উহার জন্য তিनि তাহাদের ধন-সम্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে তুমি শরীক হইয়া যাও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, গুনাহর কাজে শয়তানের তাহাদের মান ব্যয় করিতে নির্দেশ প্রদান। আতা (র) বলেন, ইহার অর্থ সুদ। হাসান (র) বলেন ইহার অর্থ হইল, অন্যায় পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ অর্জন করা এবং হারাম কাজে উহা ব্যয় করা। কাতাদাহ অনুর্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (র্রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "ধন-সম্পদে শয়তানের শরীক হওয়ার

 মর্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন "উল্লেখিত সবকয়টি ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ইহাই সর্বাধিক উত্তম মত।
 সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল ব্যাভিচার করা যাহার দ্বারা হারাম সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র)

হইতে বর্ণনা করেনে, শৈশবকালেই অন্যায়ভাবে সন্তানকে জীবিত দাফন করা কিংবা जन্য কোন উপাট্যে হত্যা করা। কাতাদাহ (র) হयরত হাসান বসরী (র) হইতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তত্তে শরীক ইওয়া এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের স্বীয় সন্তানদিগকে ইয়াহূhী খৃ্টান ও অগ্নিশৃজক করিয়া দেওয়া । এবং স্বীয় মানের একাংশ শয়তানের জন্য নির্ধারিণ করা। কাতাদাও (র) অনুরুপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবূ সালেহ (র) হযরত ইবনে আাব্মাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, স্বীয় সত্তানদ্দর নাম, আদ্দুল হার্রেস আব্দে শামস ইত্যাদি নায়করণ করা। ইবন্ন জরীর (র) বলেন, সর্বাধিক উত্তম ব্যাখ্যা হইল, আল্gাহর অপছন্দীয় নাম দ্ঘারা সন্তানের নামকরণ কর্রা কিংবা বাতেল ধর্মে সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাস্থায় দাফন করা কিংবা ব্যািিচার করিয়া হারাম সন্তান জন্ম দান করা সবই আয়াতের অত্ত্ভুক্ত। কারণ जাল্नार ত"আলা উল্লেখ্য করেন নাই। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সত্তর্তিতে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইন, বে কোে উপায়ে উহাতে শয়তানের প্রবেশ করা ও উহার সাহায্য লাত করা। বে কোন কাজের মধ্যে কিংবা বে কোন কাজের সাহায্যে আল্লাহর নাফ্রমানী করা কিংবা বে কোন কাজের মধ্যে কিংবা বে কোন কাজের সাহাব্যে শয়তানের অনুসরণ করাক্কে শয়তানের শরীক বনা যাইবে। ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (র) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন আল্লাহ ত'অানা ইরশাদ করিয়াছেন


অর্থাৎ আমি আামার বান্দাদিগকে সকন বাতিল মতবাদ হইতে পৃথক করিয়া তাওহীদ পন্হি সৃষ্টি করিয়াছি কিন্ুু শয়তানের দন তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে বিজ্রান্ত করিয়াছে এবং যাহা আমি তাহাদের জন্য হালাল্ করিয়াছি তাহারা উহা হারাম করিয়াছে। বুथারী ও মুসলিম শরীীফ্দয়ে বর্ণিত, রাসুলুল্ধাহ (সা)

 সন্তান নির্ধারিত থাকে তবে শয়ততান কোন দিন 'তাহার कতি করিতে পারিবে না।
 দাও। আর শয়़তান তো ছননা ছাড়া কোন প্রতশ্র্রুতি দেয় না"। কিয়ামত সত্য প্রকাশ্শ

 করিয়াছিলেন কিষ্ু আমি তোর্মাদিগক্কে প্রতিশ্রুতি দান কর্রিয়া উহার খেলাফ করিয়াছি।
 কোনই ক্ম্ত চলিবে না। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই বাণী দ্বারা তাঁহার মুমিন বান্দাগণকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যাপারে সাহায্য ও সমর্থনের
 আপনার প্রতিপালকই আপনার জন্য যথেষ। ইমাম আহমদ (র) কুতায়বাহ (র)....আবূ হরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসাসূল্নাহ (সা) ইরশশাদ

 তোমাদের কেহ তাহার সোয়ারীর উপর ক্ষমতা লাভ করে।

## 


৬৬. তোমাদিঢের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাত্ ঢোমরা ঢাঁহার অনুন্পহ সন্ধান কর্রিতে পার। তিনি ঢোমাদিগেন প্রতি পরম দয়ানু।

তাফসীর ঃ আাল্লাহ ত'আানা ইরশাদ কর্রেন, তিনি তাঁার বান্দাগণের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীন। তিনিই তাহার অনুগ্রহ সমুক্র্র নৌযানসমূহকে তাহাদ্র অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা' করিয়া দিয়াছছন যেন তাহারা এক দেশ ইইতে অন্য দেশে বাণিজ্যিক সফর করিয়া আল্লাহর অনুপ্রহ অন্মেষণ করিতে পারে।

## 

৬৭. সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবন তিনি ব্যতিত जপর যাহাদিগকে তোমর্রা জাহ্বান কর্রিয়া थাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া यায়। অতঃপর তিনি যখন ঢোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন ঢথন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ.।

তাফসীর ः আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, যখন মানুষ কোন কદ্টে পতিত एয় তখन সে বড়ই সকাতর ইইয়া निবিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকিতে থাকে।
 কেবল তাহাকেই ডাকিতে থাক এবং তোমাদের অন্যান্য সকল উপাস্য তোমাদের অন্তর ইইঢে বিদায় প্রহণ করে। ভেমন ইকরিমাহ ইবনে আাূ জেহেলের এইজ্রপ ঘটনা घটিয়াছিল। মক্কা বি.জয়ের পর তিনি যখন রাসূনুন্নাহ (সা) হইতে পলায়ন
ইব্ন কাঘীর—৪০ (৬ঠ)

করিতেছিলেন তখন তিনি সুদূর আবেসিনীয়া পৌছ্বার জন্য একটি সামুদ্রিক নৌযানে আরোহণ করিলেন, ভীষণ তুফান আর্ষ ইইন। আরোহীদের সকলে পরশ্পর বলিতে লাগিল আজ একমার্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিলে তোমাদের কোন লাভ হইবে না। তখন হযরত ইকরিমাহ মনে মনে বनिলেন, হে আল্লাহ! यদি সমুক্রে অন্য কোন উপাল্যের উপাসনা উপকারী না হয় তবে স্থলেও উপকারী হইইবে না। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ওয়াদা করিতেছি, যদি এইবার আপনি আমাকে মুক্তি দান কর্রেন তবে আমি অবশ্যই মুহাশ্মদ (সা) নিকট পমন করিব এবং তাহার হাতে আমি বায়‘অত গ্রহৃণ করিব। আমি অবশ্যই তাহাকে অনুগ্হশীল ও মেহেরোন হিসাবে পাইব। তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রের বিপদ হইতে রুক্না পাইল এবং তীরে উঠিন। অতঃপর হযরত ইকরিমাহ রাসূলূন্ধাহ (সা) এর নিকট গমন করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং উত্তম মুসলমানদদর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।'? ত'আনা তোমাদিগকেক রंकা করেন, তোমরা বিমুখ হইয়া পড় এবং সমুদ্রের তুফানে আল্লাহর বে তাওহীদ লাভ করিয়াছিলে উহা তোমরা ভুলিয়া যাও। এবং একমাত্র তাহাকে ডাকিতে ভুলিয়া যাও। অকৃত্ঞ। সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে ভুলিয়া যায়। অবশ্য আল্লাহ যাহাকে হিফাযত করেন সে কৃতজ্ঞ হয় ও শোকর করে।

## 


৬৮. তোমরা কি নিক্চিত আছ ব্রে তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথায়ও ভূগর্ত্থ করিবেন না? অथবা তোমাদিগের্ উপর কংক্র বর্ষণ কর্রিবেন না। তখ্ তোমরা ঢোমাদিগের কোন কার্यবিধায়কক পাইবে না।

ঢাফসীর ঃ আাল্øাহ ত"আালা ইরশাদ করেন, তোমরা ধারণা করিয়াহ বে আল্লাহর আযাব ওশশাশ্তি ইইতে পলায়ন করিয়া স্থলভাগের কোথাও আশ্রয় গহহণ করিলে ভূগর্তস্থ ধসিয়া যাওয়া হইতেে তোমরা নিরাপঢে: থাক্রিবে কিংবা প্রস্টর বর্ষণ ইইতে তোমরা নিরাপত্ত লাভ করিবে? মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরককারণণ এই তাফসীীর করিয়াছেন। বেমন আল্লাহ তাআানা অন্যত্র ইরশাদ কর্যিয়াছেন :

আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু লূंত (আ)-এর পর্বিারবর্গের উপর প্রস্তর বর্ষণ করি. নাই তাহাদিগকে আমি স্থীয় অনুগ্রহে


حبَاَرَةٍ

 ততিামরা সেই সত্তা হইতে নিশ্চিন্ত ইইয়াছ যিনি আসমানে ববিদ্যমান যে তিনি তোমাদিগকে ভূগর্ভস্থ করিবেন না আর তখন তো উহা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। কিৎবা তোমরা কি সেই সত্তা ইইতে নিশ্চিন্ত ইইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান বে তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচঔ বাযু প্রেরণ করিবেন না। তখন তোমরা

 সাহাय্য করিতে পারে এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্দে নইয়া যাইবেন না এবং তোমাদিপের কুফর্রির বিকুদ্ধে প্রচळ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফ্রী করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত কর্রিবেন নাं? তখন তোমরা এ বিষ<্যে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহাय্যকার্রী পাইবে ना।

তাফসীর ः আল্লাহ ত‘অালা ইরশাদ কর্রেন, হে সেই সকল লোক! যাহারা সম্রুদ্র সফ্রে আমার ঢাওহীদ স্বীকার করিয়াছ এবং নিরাপদে কৃনে পৌঁছাইয়া পুনরায় বিমুখ ইইয়াছ তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিত্ত ইইতে পার্রিয়াছ ভে, তিনি তোমাদিগকক পুনরাiয় সমুদ্র সফরে লইয়া যাইবেন না এবং নৌयाন বিধ্ৰংসকারী প্রবন ঘর্ণিঝড় তোমাদের উপর পাঠাইবেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বনেন প্রবন ঝড়কে বলা হয়, যাহা নৌयाন ঞ্ণংস করিয়া সমুদ্র্র নিমজ্जिত করিয়া দেয়।
 কারণে তোমাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত কর্রিয়া দিবেনে تُمَّ
 সাহায্যকারী ও «্রত্শোধ গ্রহণকারী। অর্থাং তथन ঢোমরা এমন কোন সাহায্যকারী পাইবে না বে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। इযরত কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ ইইল আমি এমন কাহাকেও ভয় করি না যে পরে আমার এই কাজে কোন অভিযেো করিতে পারে।
१०. आমি তো जাদম সন্তানকে মর্यাদা দান কর্নিয়াছি, স্থলে ও সंমুদ্রে উহাদিপের চলাচনেের বাহন দিয়াছি; উহাদিথকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং অামি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত‘জালা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাতিকে তাহার অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্টত ও .র্যাদা দান করিয়াছেন এবং: তাহার দৈহিক আকৃতি ‘ও आংগিক গঠন সর্বাধিক উত্তম করিয়াছেন। ইরশশাদ ইইয়াছে
 দুই পায়ের উপর চলিতে পারে দুই হাত দ্মারা আহার করে। অথচ অন্যান্য জীবজন্ুু চার পায়ে চনে এবং মুখের দ্রারা আহার করে। মানুযকে আল্লাহ ত'আলা চক্কু কর্ণ ও অত্তর দান করিয়াছেন যাiহার সাহাব্যে ভান মন্দের পার্থক্য করিতে পারে ও উপকৃত হইতে পারে। পার্থিব ও পারন্লেকিক বিষয়ে কোনটি উপকার়ী আর কোনটি অপকারী লে সम्পর্কে বিরেচন করিতে ও স্থির করিতে পারে। আমি তাহাদিগকে স্থলে ও জলে বাহন দান করিয়াছি। স্থলে টট ঘোড়া. ইত্যাদি यानবাহন হিসাবে দান করিয়াছি এবং সমুদ্রে ও জলে ছোট বড় নানা নৌযান দান কর্য়াছি জমির ফস্সন গাছের ফল জীবজন্ত্থুর দুষ ও গোষ্ত এবং সর্বপ্রকার সুস্বাদু রুচচিসপ্পন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং ইহা ব্যতিত চমৎকার আকর্ষীীয় দৃশ্যসমূহ নানা খকার রং বেরংহেে পোশাকসমূহ আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি। ইহার কিছু তো ঢাহারা স্বদেশে প্র্যুত করে এবং কিছু বিদেশ ইইতে আমাননী করে।
 জীব-জন্তু ও সৃষ্ট বস্সুর উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ণ দান করিয়াছি। এই আয়াত দ্রারা ফিরিশ্ত্তাগণণর উপরও মানব জাতির মর্যাদা প্রমাণিত কর্যা হইয়াছে। আদ্দুর রায়যাক (র) বলেন মা’মার (র) यায্যেদ ইবনে আসলাম (র) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ফিরিশিশ্তাগণ বলে হে আমাদের প্রতিপানক। आপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন যাহা দারা সে উপকৃত হয় অথচ, আমাদিগকে উহা দান করেন নাই। অতএব আমাদিগকে আপনি আそেরাত দ্বান করুন। তখন আল্লাহ অ'আালা বলিলেনন, আমার ইজ্ছত ও প্রতাপ্রর কসম সেই ব্যক্তির নেক সত্তানকক যাহাকে আমার স্ধীয় হাভে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মত করিব না যাহাদিগকক আমি "হইয়া যাও" বলিলেই ইইয়া গিয়াছে। হাদীসটি এই সৃত্রে মুরসান। অবশ্য অন্য এক

সূত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল রূপেও বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাসেম তবরানী (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সদাকাহ বাগদাদী (র) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন তাহারা সেখানে পানাহার করে এবং'পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে আর আমরা আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি অথচ, আমরা না পানাহার করি আর না খেলাধুলা করি। আপনি যেমন তাহাদের জন্য দুনিয়া দান করিয়াছেন তদ্রুপ আমাদিগকে আখিরাত দান করুন। তখন তিনি বলিলেন আমি যাহাকে আমার কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সন্তানদিগকে সেই সকল সৃষ্টের ন্যায় করিব না যযাহাকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আসাকির (র) মুহাম্মদ ইন আইয়ূব (র)....আনাস ইবনে মালেক (র) হইতে বর্গিত যে নবী করীম (সা) বলেন• ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকেও সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ, তাহারা পানাহার করে পোশাক পরিধান করে, বিবাহ সাদী করে সোয়ারীতে আরোহণ করে, নিদ্রা যায় ও আরাম করে। অথচ, আপনি ঐ সকল সুখ শান্তির কিছুই আমাদিগকে দান করেন নাই আপনার নিকট আমাদের আবেদন তাহাদিগকে আপনি দুনিয়া দান করেন আর আমাদিগকে দান করেন আখিরাত। তখন তিনি বলিলেন যাহাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার সৃষ্ট রূंহ তাহার মধ্যে ফুঁকাইয়াছি তাহাকে সেই ব্যক্তির মত আমি করিব না যাহাকে "হইইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। তবরানী (র) বলেন, আব্দান ইবনে আহমদ (র)....হযরত আাব্দুল্মাহ ইবনে আমর (র) ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসৃলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট আদম সন্তান অপকক্ষা অধিক মর্যাদাশীল অন্য কেহ হইবে না জিজ্ঞাসা করা ইইল ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরিশ্তাগণও না? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্তাগণও নয়। তাহারা তো চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় আল্মাহর নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। হাদীসটি নিঃসন্দেহে গরীব।

৭১. শ্মরণ কর সেই দিনকে যখন প্রত্যেক সশ্প্রদায়কে উহাদিগের নেতাসহ আহ্বান কंরিব। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে তাহাদিগের আমল নামা দেওয়া হইবে,

তাহারা তাহাদিগের আামল নামা পাঠ কর্রিবে এবং ঢাহাদিগের উপর সামান্য পর্নিমাণ যুলুম কর্া হইবে না।
৭২. আার বে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে জাখিরাতে অন্ধ এবং অধিকতর পথ ब্রষ।

তাফ্সীর : আল্নাহ ত'অালা কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি সেইদিন প্রেত্রক দলকে তাহাদ্দর নেতাসহ হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন। দলের নেতা দ্বারা কি উদ্দেশ্য এই সম্শক্কে মুফাস্সিরগণ মত পার্থক্য কর্রিয়াছেন মুজাহিদ (র) বলেন, নেত

 তাহাদার্র নিকট আগমন করিরেন তখন তাহাদের মধ্যে ইপসাক্রে সহিত বিচারকার্य সশ্পন্ন করা হইবে। পরবর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম বনেন, মুহাদ্দিসগণের পক্ষে ইহই সম্মানের বিষয় বে তাহাদের নেত হইবেন নবী করীম (সা)। ইবিলে যায়েদ (র) বলেন "কিতাব" দ্দারা প্রত্যেক উঋ্ঋতের নবীর প্রতি অবতারিত গ্থন্থ বুঝান হইয়াছে। ইবন্নে জরীরও এই মত পছন্দ কর্যিয়াছেন। ইবনে জাবূ নাজীহ (র)-এর মাধ্যমে
 উদ্দেশ্য হইইতে পারে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওবী (র) যাহা বর্ণনা করিয়াছ্নে উহা উদ্দেশ্য হইতে পারে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে位
 (র) বলেন, এই মত इইল সর্বাধিক উত্ত মত। ইরশাদ ইইয়াছে ó

 فِيُ जার জমলনামা রাখা হইবে তর্খন আপনি অপরাধীদিগকে উহার মধ্যস্থ বিষয়ের কারণণ ভীত সন্তষ্ত দেখিতে পাইবেন।

আলোচ্য আয়াতে ইমাম দ্বারা সেই সকন নেতাও উদ্রেশ্য ইইতে পারে, প্রত্যেক দন ও জাতি যাহাদের অনুসরণ করিত। ঈমানদার লোক আাব্বিয়ায়ে কিরাম্মর অনুসরণ কর্রিত অতএব তাহাদের ইমাম আব্বিয়ায়ে কিরাম। আার যাহারা কাফির তাহারা তাহাদের নেত ও সরদারদের অনুসরণ করিত। বেমন, ইর্রশাদ হইয়াছে,
 দিকে মান্ষষকে আহান করিত। রুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে বলা হইবে, প্রত্যেক দল যেন তাহারই অনুসরণ করে যাহারা তাহার পৃজা করিত। অতএব যাহারা তাঔতের পৃজা করিত তাহারা তাহারই অনুসরণ করিবে। আল্লাহ ত‘অালা

准 পাইবেন, প্রত্যেককেই তাহাদের আমল নামার দিকে আহানান করা হইৰে। আজতো তোমাদের কর্মফলই তোমাদিগকক দান করা হইবে। ইহা হইন আমার লিখিত কিতাব যাহা সত্যকে প্রকাশ করিবে। তোমরা যে কর্ম করিতে তাহাই আমরা লিপিবদ্ধ; করিতাম। প্রকাশ थাকে আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীী পৃর্ববর্তী তাফসীরের বিরোধী নহে বে, আল্লাহ ত'আলা যখন বিচার করিবেন তখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তথায় ঊপস্থিত করা হইবে। কারণ, প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাহাদদর নবী তাহাদ্রে আমলের সাক্য প্রদান করিবেন। ব্যেন ইরশাদ হইয়াছে
 উঠিবে এবং তাহাদের সন্মুথ্য আমননামা রাখিয়া দেওয়া হইবে आার নবী ও শহীদগণকে সেখানে উপস্থিত করা হইবে। आরো ইরশাদ হইয়াহে
 উন্মরের মধ্য হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত ' কর্রিব এবং ज़াপনাকে তাহাদের সকলের উপর সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব"।


 थাকিবে। কারণণ তাহাদের আমলনামার মধ্যে নেক আমন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাই আনন্দে আঅ্মহারা হইয়া তাহারাঁ নিজ্জরা পাঠ করিবে এবং অন্যকেও পাঠ করিতে দিবে

 צूশिতি অন্যকেও বनिবে তোমরা আমার আমল নামা.পড়িয়া দেখ। .


 ইয়ামুর ও মুহাম্মদ ইবনে উসমন (র)....इयরতত আবূ হরায়া (রা) হইতে বর্ণিত বে নবী করীম (সা) কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্ক্টিকে ডাকিয়া তাহার ডান হাত্ত তাহার আমনননামা দেওয়া
 উজ্ঘূল মুকুট পরিধান করান হইবে। অতঃপর সে তাহার সাথীদের নিকট আসিলে

তাহারা তাহাকে দেথিয়া বলিবে, ঢে আল্লাহ! আমাদিগকেকও ইহা দান করুুন এবং আমাদিগকে ইহাতে বরকত দান করুন্।। অতঃপর সে তহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা সুসং্বাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রত্যেকেই এই মর্যাদা লাত করিবে। আর কাফির ব্যক্তি তাহার মুখমভল মলিন হইবে, তাহার শরীীর বৃদ্ধি করা হইবে এবং তাহার সাথীরা তাহাকে দেখিয়া বলিবে আমরা এই ব্যক্তি এবং তাহার অনিষ হইতে আল্লাহর আশ্রয় ঋ্রা্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে. অইর্রপ করিবেন না তখन সে তাহাদ্রু নিকট আগমন করিবে তাহারা বলিবে হে আল্নাহ তাহাকে দূরে সাড়িতে দিন। সে বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্রংস করুন, তোমাদের প্রত্যেকের এই ज্র্ছা হইবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায়্যার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সৃত্রে বর্ণिত হয় নাই। มুজাহিদ কাতাদাহ ও ইবনেে যায়েদ (র) বলেন, বেই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় আল্লাহর আয়াত ও নিদশ্শনসমহ হইতে" অন্ধ ইইয়া থাকিবে সে পরকালেও অন্ধ ইইয়া থাকিবে "

##  

## 

## 

१७. आামি তোমার প্রতি यাহা প্রত্যাদেশ কর্রিয়াহি তাহা হইতে উহারা পদ্যুলন ঘটাইবার চেষ্ঠা প্রায় চূড়াত্ত কর্নিয়াছিন যাহাতে ঢুমি আমার সম্বক্ধে উহার বিপরীত মিথ্যা উদ্ধাবন কর; তবেই উহারা অবশ্যই তোমাকে বক্ধুর্ণপে খ্হণ করিত।
98. जামি তোমাকে অবিচলিত না রাখিনে ঢুমি উহাদিগের প্রতি প্রায় কিছুটা ঋॉঁকিয়া পড়িতে;
৭৫. ঢাহা হইলে অবশ্য ঢোমাকে ইহজীবনে ত্রিষণ ও পরজীবনে ত্যিণণ শাস্তি আস্বাদন কর্রাইতাম; তখন আমার বিক্রকদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহাय্যকার্ীী পাইতে बा।

ঢাফসীর ঃ ঊপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি তাঁহার রাসূন (সা)কে দুষ্ঠ কাভের ফাজেরদের দুষ্টামী ও ষড়यন্ত হইঢ়ে সঠিক পথে সুদৃए় রাখখে ও রক্ষা করেন। তিনিই তাঁহার সাহায্যকর্ত্ ও রক্ষাকর্ত তিনিই তাঁহাকে সাফন্যদাত। তাঁহার শক্রুদের বির্ণেদ্ধে তিনিই তাহার দ্ঘীনকে বিজয়ী করিরেন এবং পূর্ব ও পচ্চিম প্রান্তের সকন জনবসতীকে উহা সম্প্রসারিত করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত সেই মহান রাসূলের প্রতি দর্রদ ও সাनাম।



৭৬, উহান্রা ঢোমাকে দেশ হইতে উৎখাত কর্রিবার চূড়ান্ত চেষ্ঠা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষার কর্রিবার জন্য; ঢহা হইলে তোমার পর উহারাও সেথায় অল্পকাল টিকিয়া থাকিত।
१৭. आামার রাসূনগণণর মধ্যে তোমার পূর্বে यাহাদিগকে পাঠাইয়াছিনাম তাহাদিগেন্র ক্ষেত্রেও ছিন এর্রপ নিয়ম এবং ঢুমি আামার নিয়ম্রে কোন পর্রিবর্তন পাইবে না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূন সস্পর্ক কেহ কেহ বলেন, যখন ইয়াহूদীরা রাসূলুল্নাহ (সা) কে মদীনা ত্যাগ কর্রিয়া শাম দেশে যাইবার পরামশ্শ দিয়াছিন। কারণ শাম দেশই হইল आম্বিয়ায়ে কিরামের আবাস ভৃমি। ঢখন এই आয়াত অবতীর্ণ হয়। কিষ্ूু এই মতটি দুর্বন। কারণ আয়াত মদনী নহে, মীী। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি তাবূক নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিন। এই মতের উপরও একই প্রশ্ন উথ্থাপিত হয়।

ইমাম বায়হাকী (র)....অাব্ুু রহমান ইবন গনাম, (র) হইতে বর্ণিত বে, একবার কিছू ইয়াহূhী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বনিল, ঢে আবুন কাসেম! यদি আপনি সত্যই নবী হন তবে হাশরের ময়দান ও আপ্বিয়ার্যে কিরাম্মের আবাসভূমি শাস দেশে হিজরত করুন। তাহাদের বক্তব্যকে তিনি মানিয়া লইলেন, যখন তিনি তাবৃক যুদ্ধে রওনা হইলেন তখন ঢাঁহার শাম দেলে গমন করাই উল্দেশ্য ছিন। কিন্তু

 ত‘আলা রাসূলুল্ধাহ (সা) কে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিিবার নির্দেশ দিলেন। এবং তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে ইহাও বনিলেন, মদীনায়-ই আপনার জীবন এবং সেইখানেই আপনার মৃত্যু ঘট্টে অবশ্য সূত্রটির সমালোচনা করা হইয়াছে। বরুং ইহা বিও্ধ্ধ নহহ।

ইবৃন কাছীর— 88 (৬ঠ)


为



তোমরা লেই সকল লোকের সহিত যুফ্ধ কর যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং অা্্লাহ ও তাহার রাসূন যাহা কিছু হারাম ঘোষণা করিয়াছছন উহা তাহারা হারাম মনে করে না। অার তাহারা সত্যীনকে ধারণও করে না। তাহারা হইন আহলে কিতাব। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাক যাবৎ না তাহারা অধিনস্ত হইয়া জियিয়া প্রদান কর্রে।

ইহা ব্যতিত র্রাসূলুল্লাহ (সা) जাবূক যুদ্ধ সেই সকল সাহাবায়ে কিরামের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণর জন্য করিয়াছিলেন যাহাদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছিন। यদি রেওয়াত্য়তেটি সত্য হয় তবে অनীদ ইবনে মুসলিম (র)....जাবূ উমামাহ হইতে বে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহাকে উল্লেথিত রেওয়ায়েতর উপ্র প্রয়োগ করিতে হইবে। আবূ উমামাহ বলেন রাসূলুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ক্ররজান মাজীদ তিন স্থান जবতীর্ণ হইয়াছে, মক্কা, মদীনা ও শামদেশে। অनीদ বলেন 'শাম’ দ্দারা বায়তুল มুকাদাস বুঝান হইয়াছে। কিন্ুু ‘শাম’ দ্বারা তাবূক উদ্দেশ্য করা অनীদের ব্যাখ্যা অপেক্ন উত্তম। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কুরাইশ কাফিন্রদের সম্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা রাসূন্ন্নাহ (সা)-কে দেশ ত্যাপ করাইতে চাহিতেছিন। অতঃপর আাল্লাহ ত'আনা এই আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। यদি তাহারা রাসূলুল্ধাহ (সা) কে তাহাদের ইচ্মামত বাহির করিয়া দিত, ত্বে তাহারাও বেশী দিন মক্নায় টিকিতে পারিত না। घটনা ঠিক তদ্রপপ ঘটিয়াছিন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ষখন তাহাদের নির্यাত্ন চরম্মে উঠিন এবং তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় গমন করিলেন, তাহার মাख্র দশ ধৎসর পরই আল্লাহ ত"আনা মক্ার কাফিস্রদিগকে বদরে একফ্রিত করিলেন, অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) কে তাহাদের উপর বিজয়ী কর্রিলেন তাহাদের নেতাদিগক্ক হত্তা করা হইন এবং সন্তানদিগক্কে প্রেফ্তার করা হইন। এই কারণে ইরশाদ शইয়াহে করিয়াছছন তাহাদিগকে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছ্ তাহাদের সপ্পর্কে ইহা আমার চিরাচরিত নিয়ম বে তাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। यদি রাসৃনুল্লাহ (সা) রহমতের নবী না হইতেন, এই দুনিয়ায়ই তাহাদের উপর এমন ভয়ানক শাস্তি जবতীর্ণ হইত যাহা পৃর্বে কোন জাতির উপর় অবতীর্ণ হয় নাই। এই কারণণই ইরশাদ হইয়াছে



##  0 الْفَجْرِكَبَمَشُهُوْ

## 

৭৮. সূর্य হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত' হয় বিশেষভাবে।
৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। অশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাमূল (সা) কে ফরয সালাতসমূহকে উহার সঠিক

 ‘আপনি সূর্যাস্ত যাইবার পূর্বে সালালাত কায়েম করুন p হুশাইম, মুগীরা, শা’বী, ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বলেন ইবনে ওমর (র) হইতেও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছ্নে। ইমাম মালেক (র) ঢাঁহার তাফসীরে ইমাম যুহরী এর সূত্রে ইবনে উমর (র) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বারঝা আসলামীও এইমত প্রবাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (র) ও মুজ্জাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। হাসান, যাহ্হাক, আবু জা'ফর বাকের ও কাতাদাহ (র) এইমত প্রকাশ করিয়াছেন ইবনে জরীরের মতে ইহা উত্তম তাফসীর।

এই মতের পক্ষে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয় তাহা হইল ইবনে হুমাইদ (র)....হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত ज़িনি য়েলে, 心ককবার আমি নাসান্ন্নাহ (সা) কে এবং তিনি যে কয়জন সাহাবীকে ইচ্ছা «ররিলেন তাহাদিগকে দাও‘আত করিলাম। তাহারা আমার নিকট আহার করিলেন অতঃপর সূর্য. ঢলিয়া গেলে বাহির হইয়া গেলেন,

 সেই সময় যখন বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

ইবনে জরীর হাদীসটি সাহ্ল ইবনে বাককার (র)...জাবের (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উল্লেখিত তাফসীর অনুসারে সালাতের পাঁচ ওয়াক্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত

 ফজরের সালাত প্রমাণিত।
 মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত ও প্রমাণিত। শতাদ্দির পর শতাব্দি ধরিয়া পরবর্তী মুসনমানগণ পৃর্ববর্তীদদর নিকট ইইতে উহা শিখিয়া ও গ্রহণ কর্রিয়া আসিতেছে।
 आ’মাশ, ইবরাহীম, ইবনে মাসউদ্দ, (র) হইতে অবং আবূ সালেহ আবূ হহায়রা (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে তাহারা নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফজরের সানাত কালে দিন ও রাত্রের ফিরিশিতাগণ হাবির হয়। ইমাম বুখারী বলেন आদ্দুল্নাহ ইবনে মুহাম্দদ (র)....इयরত আবূ হরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি





 ফিরিশিত্তাগণণর ঊপ্্ষ্থিতির সময়

ইমাম আহমদ (র) বলেন আছবাত (র)....ইবনে মাসউদ (রা) সূడ্রে নবী করীী (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে এবং আ’มাস (র) আবূ সালেহ, আবূ হহায়রা নবী করীম
 বর্ণनা করিয়াছে। তিনি বলেন, ফজরের সানাত কালে দিন ও র্রাত্রের ফিরিশ্তাগণ হাযির হয়। তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা (র) উবাইদ ইবনে আছবাত তাহার পिতা সৃত্রে উক্তু হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। তিরমিযী বলেন উক্ত সৃর্রটি সহীহ বুখারী ও মूসলিম শর্রীফে ইমাম মালেককের সৃত্রে আবুয যিনাদ আ’’রাজ ও আবূ হুরায়木া (রা) इইতে বর্ণিত তিনি বনেন নবী কর্ডীম (সা) বলেন, দিনও রার্রের ফিরিশিতাণণ जোমাদের নিকট এক দলের পর এক দন आসিতে থাকে এবং তাহারা ফজর ও আসর্রে সান্াতকালে একত্রিত হয়। যাহারা রাত্রিকালে তোমাদের নিকট অবস্शান করিয়াছিন তাহারা উপরে আরোহণ করিলে আল্gাহ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর্রেন, তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্शায় ত্যাগ কর্য়াছ অথচ, তিনি খুব জানেন। তখন তাহারা বলেন জামরা ঘখন তাহাদের নিকট आগমন করিয়াছিলাম তখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আার যখন আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি তখনও তাহারা সানাত পড়ির্তেছিন অাদ্মু্নাহ ইবনে মাসউদ (র) বলেন, ফজরের সানাত কালে দুইদল প্রহরী নিযুক্ত থাকেন অতঃপর এক দন ঊপরে আরোহণ করে এবং অপর দল থাকিয়া

যায়। ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আর্রো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এ্ৰ তাফ্সীর করিয়াহেন।

এইক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) বনেন লায়স ইবনে সা’দ (র) অাবূদ দারূা সৃত্রে রাসূনूল্নাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহর অবতীণ इఆয়ার কथা উল্লেথ করিয়াছেন, আল্মাহ ত'অানা ইর্রশাদ করেন কে আছে যে আমার নিকট ফ্মমা গ্থ্থনা করিবে এবং আমি তাহাকে ক্ষমা কর্রিয়া দিব! কে আছে বে আমার নিকটট কিছू চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে বে আমাকে ডাকিবে এবং आমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। এইভবে তিনি ফজর উদয় হওয়া পর্যত্ত আহ্মান
 সময় আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। কেবন ইবনে জরীর এই হাদীলে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়া সুনানে আবূ দাউদ শরীফফে তাহার এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত आছছ।
 র্যাসূলুল্মাহ (সা)-কে অন্যান্য ফর্রে্রে পর তাহাজ্জুদ সানাতের নিদের্শ দিয়াছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হরায়া (র) হইতে বর্ণিত, একবার রাসূনूল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন, ফরय সালাত বাদে সর্বাধিক উত্তম সাनाত কোনটি? তিনি বলিলেন তাহাজ্জূhর সালাত। এই কারণণই আল্লাহ ত'জালা ফর্যসমৃূের পর তাহাজ্মূদের সালাত্রে জন্য নির্দেশ দিয়াছ্ন। তাহাজ্ঘूদের সালাত হইন ঐ সালাত যাহা রাভ্রির ন্দ্রি হইতে জাপ্থত হইয়া পড়া হয়। আनকামাহ, আসওয়াদ, ইবরাহীম"নখয়ী, এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছছন এবৃং আরবী ভাষায় এই অর্থই পর্রিচিত। বহ হাদীস দ্মারাও ইহা প্রমাণিত ব্যে, রাসূলুল্নাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাপ্রত ইইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতেন"। হयরত ইবনে আব্বাস, আয়়েশা (রা) আরো অনেক সাহাবী হইতে অনুর্রপ বর্ণিত। আপন স্থানে এই সশ্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।
 সালাত পড়া হয়। তবে তাহার এই বক্তব্যের অর্থও পৃথক কিছू নহে। অর্থাৎ এশার সালাত বাদে নিদ্রা ইইতে জাগ্গত হইয়া বে সানাত পড়া হয় উহাই তাহাজ্জূদের সাनाত।
 কেহ কেহ বলেন, "তাহাজ্জুদ্দের সানাত কেবন আপনার জনাই ওয়াজিব।" অতএব তাহারা রাসূন্মাহ (সা)-এর জন্য তাহাজ্জদ ওয়াজিব বনিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঊমতের জন্য নঢহ। आఆফী (র) হযরত ইবনে আব্মাস (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম শাফ্য়ী (র) এর দুই মতের একটি ইহাই। ইবনে জরীীও ইহা পছ্দ করিয়াছ্ছে। কেহ কেহ বলেন তাহাজ্মুদের সালাত, কেবন রাসূনুন্লাई (সা)-এর

 দেওয়া হয়।
 দান করিয়াছি। উহা আপনি পালন করুনন, তাহা হইলে আপনাকে আমি সেই মাক্কালে মাহমূদ ও প্রশশংসিত স্থানে দড্ডায়মান করিব যখন সমস্ত মখলূক আপনার ও তাহাদের সৃষ্বিকর্তার প্রশংংা করিবে। ইবনে জরীর (র) বলেন মাক্কাম মাহহূদদ ইইন সেই স্থান বেখানে কেয়ামত দিবসে দভায়মান হইয়া রাসূন্ন্লাহ (সা) মনুবের জন্য সুপারিশ: করিবেন। যেন তাহারা কিয়ামতের ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ তাফ্সীরকারের মত ইহাই।

ইবনে বাশশার (র)....হयায়ফাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোককে এক বিশাল সমতল ময়দানে একंত্রিত করা করা হইবে। এবং আহ্নায়কের ডাকই সকলে খনিতে পারিরে এবং চোখের সৃষ্টি অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঘইয়া যাইবে। সকলেই নগ্নপদ ও নন্নারীর হইবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেহই
 আল্লাহ! आমি ঊপস্থিত! যাবতীয় কন্যাণ' আপনার হাতে আপনার প্রতি কোন দোষ সন্ধন্ধিত নহে। পথ প্রাত্ত কেবন সে-ই যাহাকে আপনি হেদায়াত দান করিয়াছেন। আপনার গোনাম জপনার সম্মুখে উপস্থিত। आপনার সাহাব্যে সে টিকিয়া আছে।
 নাই।. आপনি বর়কত্ময় ও মর্যাদার অধিকারী। হে পবিত্র घরের প্রতু আপনি মহা পবিত্র। এই হইল সেই মাক্কামে মাহমূদ যাহার উল্লেখ আল্লাহ করিয়াছছন। অতঃপর ইবনে জরীর বুন্দার হইতে, তিনি ওনদার .ইইতে, তিনি ওব্বা হইতে তিনি আবূ ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুর্রপভবে আদ্দুর রাচ্জাক (র) মা’মার সূত্রে এবং সাওরী (র) আবূ ইসহাক (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আাব্রাস (র) বলেন এই মাক্কামে মাহমূদ-ই ইইল সুপারিশশর স্থান। ইবনে নজীহ (র) মুজাহিদ (র) ইইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন রাসৃনুন্মাহ (সা)-ই কিয়ামত দিবসে সর্বশ্রথম যমীন ইইতে বাহির ইইবেন এবং তিনিंই সর্ব প্রथম সুপারিশ করিবেন। মধ্যে বে মাক্কামে মাহমূদ এর উল্লেখ করা হইঁয়াছে উনামায়ে কিরাম উহা দ্বারা এই সুপারিশের স্থানকেই বুঝিত্নে।

কিয়ামত দिंגসে রাসুলুল্মাহ (সা)-এর জন্য এমন অনেকঞেলি মর্যাদা হইবে যাহার মধ্যে जন্য কেছ শরীক হইবে না। সর্ব প্রথম তিনিই যমীন ইইতে বাহির ইইবেন। তিনি সোয়ার হইয়া হাশরের ময়দান্ন উপস্থিত হইবেন। ঢাঁার একটি পতাকা হইবে যাহার

নীচে হযরত আদম (অা) হইতে সকনেই সমবেত হইবে। ঢাঁহার একটি হাউজ হইবে সেখান সর্বাধিক বেশী লোক পানি পান করিতে যাইবে। তিনি বড় শাফা'আতের অধিকারী হইবেন। আল্লাহ ত'অলা মাখলৃক্কের মধ্যে বিচার কার্ব্যের জন্য আগমন করিবেন তখন এই সুপার্রিশ চনিবে। এই সুপারিশের জন্য লোক সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ) এর নিকট যাইবে অতঃপর হয়ত নূহ (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত ইবরাহীম (आ) এর নিকট অতঃপর হযরত মূসা ও হयরত ঈসা এর নিকট যাইবে কিন্ুু প্রত্যেকেই বলিবে আমি সুপারিশি করিতে সক্ষম নহি। অবশেবে তাহারা হযরত মুহশ্মদ (সা)-এর নিকট আসিবে তিনি বলিবেন জন্য প্রস্তুত আমি এই কাজের জন্য প্রষ্তত। আমরা ইনশাআাল্নাহ্ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। রাসূনूল্बাহ (সা) সেই সকল লোকের সুপারিশ করিবেন যাহাদের সস্পক্ক দোয়খ নিক্কিষ্ু হইবার হকুম হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সুপারিশে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। রাসূলুল্డাহ (সা)-এর উ ্মতের সর্বপ্রथম ফ্য়সাनা করা হইবে এবং সর্ব্রথম তিনিই তাহার উশ্যতকে পুলসিরাতও অত্ক্র্ম করাইবেন। তিনি বেহেশতে প্রবেশে করিবার জন্য সর্ব্রথম সুপারিশ করিবেন। বেমন মুসলিম শরীফফে বর্ণিত।

সিংপা সশ্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত, সমস্ত মুমিন রাসূনূন্ধাহ (সা)-এর সুপারিশেঁ বেহেশত্ প্রবেশ করিবে তিনি সর্ব্রথথম বেহেশতে প্রবেশ করিবেন এবং তাহার উম্থ অন্যান্য উশ্মচের পৃর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূনুল্নাহ (সা)-এর সুপারিশে কিছু লোক উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে যাহারা স্বীয় আমন দ্যারা লেই মর্यাদ়া লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি বেহেশতের "অসীল়া" নামক সর্বোচ্ত্তরের অধিকারী। সেই স্তর কেবল রাসূনून्नाহ (সা)-এর জंন্য খাস। অन্য কাহারও পক্ষে উহা শোতনীয়ও নহহ। আান্নাহ ज‘অাनা যখন পাপীদদর জন্য সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন, তখন ফিরিশতা, নবীগণ, মু’মিনগণ সকলেই সুপারিশ করিবে। আর রাসূনুল্লাহ (সা) বে কত লোকের জন্য সুপার্রিশ করিবেন উহার সঠিক সং্থ্যা আল্লাহ ব্যতিত কেহ জানে না। আার णাঁহার ন্যায় আর কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষমও নহে। কিতাবুস্সিরাত নামক

 আল্লাহ-ই এই বিষয়ে সাহাयাকারী।

ইমাম বুখারী বলেন ইসমাঈল ইবনে আবান (রা)....ও ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ হাঁ্র উপর মাথা রাথিয়া নীমু ইইয়া थাকিদ্বে। প্রত্যেক উশ্মত তাহাদের নবীর অনুসরণ কর্রিবে এবং তাহারা বলিবে, হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন হে অমুক! আপনি সুপার্রিশ কর্রন্ন। অবশশষ্বে ঢাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে। ইহাই ইইল সেইদিন ব্যই দিনে আল্লাহ

ত'আলা হযরত মুহাম্গদ (সা)-কে মাক্ৃামে মাহমৃদ নামক স্গানে প্রেরণ করিবেন। হামযাহ ইবনে आাদूলুাহ তাহার পিতা হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহামদ ইবনে আদুল্নাহ ইবনে হাকাম:... जাবদুদ্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসূনুন্ধাহ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন, সূর্य এতই নিকটটর্তী হইবে বে উহার ফলে ঘাম অর্ব কান পর্যন্ত পৌছহে তাহারা এই অবস্থায়ই ছযরত आদম (অা) এর নিকট সুপারিশের জন্য ফরিয়াদ করিবে। তিনি বলিবেন, আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ) এর নিকট যাইবে তিনিও একই উত্তর করিলেন। অতঃপর তাহারা হয়তত মুহাশ্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং তিনি সুপারিশ করিবেন এমন কি তিনি বেহেশতের দরজজার একটি হনফা ধরিবেন সেই দিন অাল্লাহ তাহাকে মাক্মামে মাহমৃদ্দে প্রেরণ করিরেন। ইমাম বুখারী (র) यাকাত অধ্যায়ে ইয়াহইইয়া ইবনে. বুকাইর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছন, সেই দিন আল্লাহ ত'অলা তাহাকে মাক্ধাম্মে মাহমৃদ্দ প্রেরণ কর্রিবেন। হাশর মাঠের সকন লোক তাহার প্রশংলা করিबে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আनী ইবনে আইয়াশ (র)....জাবের ইবনে আদ্দুল্নাহ (র) शইঢে বর্ণিত बে রাসূনুল্নাহ (সা) ইর্শশাদ কর্রিয়াছেন, "ব্যেই ব্যক্তি আयান শ্রবণকানে এই
 দু'আ পড়িবে কিয়ামঠ দিবসে তাহার জন্য আমার সুপারিশ অনুষ্ঠিত হইবে।

এই হাদীসটি অ্যুমাত্র ইমাম বুখারী (র) উল্নেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহা উল্লেখ করেন নাই।

## इयরত উবাই ইবন্ন কা’ব-এর বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন আবূ আমের আযদী....হযরত উবাই ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত बে নবী কনীী (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন, ক্যিয়ামত দিবসে আমি সকল আষ্বিআা়্যে কিরাামের ইমাম হইব তাহাদ্রর খতীব ও সুপারিলশর অধিকারী হইব। তবে ইহাতে গর্ব করি না। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ আমির আদুল মালেক আকদী এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বনেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম ইবন্ন মাজাহ, জাদ্দুল্নাহ মুহাম্মদ ইবনে আকীন এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । কুর্র্ান মজীদ সাত নিয়মে পড়া সস্পর্কে উবাই ইবনে কা’ব কর্তৃক বর্ণিত হাদীলের শেষ ভাগে রাসূনুন্নাহ (সা) ইন্যশাদ

 লেই দিনেন জন্য রাখিয়া দিয়াছি বেই দিন সমন্ত মখলূখ আমার কাহ্ছে আসিবে এমনকি হযরত ইব্রাহীম (অ) ও।

## হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন যে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মু‘মিন একত্রিত ইইবে এবং তাহাদের সকলের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করা হইবে, যে যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করি তবে তিনি সুপারিশ করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করিবেন। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে হে আদ্দ (আ) আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ফিরিশ্ত্তগণ দ্বারা আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন। আর সকল বস্তুর নাম ও শুণাবনী শিক্ষাদান করিয়াছেন অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন যেন তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তিদান করেন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। তিনি স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করিবেন। এবং স্বীয় পালনকর্তা হইতে লজ্জা অনুভব করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাও জগতবাসীর জন্য তাহাকেই আল্মাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিবে কিন্তু তিনি বলিবেন, আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে তিনি তাঁহার সেই প্রার্থনার ভুলকে স্মরণ করিবেন যে সম্পক্কে তাহার জানা ছিল না। এবং একারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা বোধ করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। यিনি আল্লাহর খলীল ও একনিষ্ট বন্ধু। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নহি। বরং তোমরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাও। তাহার সহিত আল্লাহ কथা বলিয়াছেন এবং তাহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্ুু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। তিনি তাহার সেই হত্যার কথা স্মরণ করিবেন যাহা তিনি কোন হত্যার বিনিময় ছাড়াই করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা অনুভব করিবেন। এবং তিনি বলিবেন, বরং তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহর বান্দা, তাহার রাসূল ঢাঁহার কলেমা ও ঢাঁহার রূহ। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিবে। কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। বরং তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন কর, আল্মাহ তা'আলা যাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি দন্ডায়মান হইব এবং মুসলমানদের দুইটি সারির মধ্য দিয়া চলিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার পালনকর্তার নিকট অনুমুতি প্রার্থনা করিব। যখনই আমার পালনকর্তাকক

[^3]































ইমাম आহহদ (র)....হयরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত বে নবী করীম (সা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের পুলসিরাত অতিক্রম কর্রিবার দৃশ্য দেখিবার জন্য দড্যায়মান হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিব এমন সময় হযরতত ঈসা (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বनিবেন, সকল্ন আপ্বিয়ায়ে কিরাম আপনার নিকট কিছু আবেদন করিবার জন্য আসিয়াছেন। কিংবা আপনার নিকট একত্রিত হইয়াছেন। (রাবীর সন্দেহ) তাহারা আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেছেন, তিনি ভেন সমস্ত উশ্থতকে বেখানে তাহার স্ছুন পৃথক করিয়া দেন। তাহারা বড়ই অস্থির বড়ই পেরেশান। সমস্ত মনুষ লাগাম পর্যד্ত घামে ডূবিয়া আছে। মু‘মিনের পক্ষে তো উহা সর্দির ন্যায়, কিন্তু কাফিরের পক্কে উহা মৃত্যুর ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিবেন আপনি অপেক্ষ করুন, আমি আসিতেছি। অতঃপর নবী করীম (সা) আরশের নীচে গমন করিবেন এবং তথায় তিনি এমন সম্মান ও ইষ্জতের অধিকারী ইইবেন বে কোন ফिরিশ্ত কিংবা রাসৃল তদ্র্প সশ্াননের অধিকারী হন নাই। অতঃপর হযরতত জিবরীল (আ) কে আল্লাহ বলিবেন, पুমি মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন করিয়া বল, আপনি आপনার মাথা উত্তোনন করুন প্রা্থনা করুন আপনাকে দান করা হইবে, সুপারিশ করুন সুপারিশ গ্হণ করা হইবে। এবং আমার উম্মতের প্রত্যেক নিরানক্বই জনের মধ্যের একজনকে সুপারিশ করিয়া বাহির করিবার ক্ষেত দান করা হইবে। কিন্ু বারংবার আল্লাহর নিকট আবেদেন করিতে থাকিব এমনকি আমাকে তিনি বলিবেন, দে মুহাম্মদ বেই ব্রক্তি একদিনের জন্য হইলে ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত লা-ইলাহা ইল্ধা|্লাহ বनिয়াছে এবং এই কলেমার উপর বিশ্পাস স্থাপন করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাকে দোयখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে দাখিল করুন।

## হयরত বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)....বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি একবার হযরত মু'আবিয়াহ (রা)-এর দরবারে প্রবেশ করিলেন তখন এক ব্যক্তি কথা বनिতেছিন, বুরুইদাহ (র) বলিলেন, হে মু অাবিয়াহ আপনি কি আমাকে কথা বলিতে অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেনে, আচ্ম বন, তিনি ধারণা কর্রিয়াছিলেন হযরত বুরাইদাহও অনুর্রপ কथা বলিবেন বেমন অপরজন বলিয়াছিন তখন হযরত বুরাইদাহ বनिলেন, আমি রাসাসুল্নাহ (সা) কে বলিতে अনিয়াছি আমি ভূ-পৃচ্ঠে যত গাছপালা ও প্রস্তর আছে উহার পরিমাণ সং্খাক লোকের সুপারিশ করিব। অতঃপর হযরত ব্বুরাইদাহ বनिলেন, হে মু অাবিয়াহ আপনি ঢো সুপারিশের আশা পোষণ করেন আার হযরত আনী (রা) কি করেন না?

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস
ইমাম আহমদ (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার মুলায়কার দুই পুত্র রাসূল্লুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিল এবং তাহারা বলিল,

আমাদের আম্মা স্বামীকে সম্মান করেন এবং সন্তানকে স্নেহ করেন রাবী বলেন অতিথীর কথাও তহারা উল্লেখ কর্রিল তবে জাহেনী যুগে তিনি জীবিত দাফনও করিয়াছেন, তাহার পরিণাম কি ইইবে? তিনি বলিলেন, তোমাদের আম্মা দোযখবাসী। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা ফির্রিয়া চলিয়া গেল এবং তাহদের মুঋমড়ল বিবর্ণ ছিন। অতঃপর রাসূনুন্নাহ (সা) তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন তাহাদের মুখমড্ডল উজ্জূন ছিন। তাহারা আশা করিয়াছিন সষ্ববতঃ তাহাদের আম্মার সম্পর্কে নতুন কোন কथা বলিবেন, তখन তিনি বनिলেন, আমার আম্মাও তোমাদের আম্মার সহিত। এক য়নাফিিক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ইহাতে তাহাদের আম্মার কি উপকার হইবে? তখন একজন आনসারী সাহাবী রাসূনুল্নাহ (সা) এর নিকট অত্যাধিক বেশী প্রশ্ন করিত, জিজ্ঞাসা করিন, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ত'আলা কি তাহার সं্পর্কে আপনার নিকট কোন ওয়াদা করিয়াছেন? রাসূনুল্बাহ বুঝিতে পারিলেন; সে কিছু শুনিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন আল্লাহ কি ইচ্ছা কর্রিয়াছেন जা আমি জানি না আর না আমাকে এই বিষয়ে কোন আশা প্রদান করিয়াছেন। তবে কিয়ামত দিবসে আমি
 করিলেন, হে আল্ধাহর রাসূল মাক্̨ামে মাহমূদ কি? তিনি বলিলেন, যখন তোমরা উলংগ খাनो পা খত্না করা ছাড়াবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। তখন সর্বপ্রথম হयরত ইবরাহীম (অা) কে পোশাক পরিষান করান ইইবে। আল্লাহ ত'আলা বनिবেন, তোমরা আমার খলীলকে পোশাক পরিষান করাও। তथন দুইটি সাদা চাদর আনা হইবে এবং তাহাকে পরিষান করান হইবে। অতঃপর তাহাকে আরশের সম্মুখে বসান হইবে। অতঃপর আমার পোশাক আনা হইবে আমি উহা পরিখান করিয়া উহার ডান পাল্লে এমন এক স্থানে দডায়মান হইব ব্থোনে অন্য কেহ দভায়মান হইতে পারিবে না। এবং এই ব্যাপারে আমার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ইচ্ঘা করিবে। এবং কাওসার হইতে হাউজ পর্যন্ত তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। তখন মুনাফিক লোকটি বলিল্,, পানি প্রবাহিত হইবার জন্য তেে মাটি ও কংকর জরুনী। তিনি বলিলেন, উহার মাটি মিশক এবং উহার কংকর হইন মুক্ত। মুনাফিক বলিল, আমি जেে এইর্পপ কथা কোন দিন ওনি নাই। আছ্ম, পানির কিনারায় গাছপালাও তো হইয়া থাকে। তখন আনসারী বলিল, হে আাল্াাহর রাসূল সেইখানে গাছ পালাও কি হইবে? তিনি বলিলেন, স্বর্ণের শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট গাছপালা হইবে। মুনাফিক বলিল, এইর্রপ কথা তো আমি কোনদিন ধनि নাই। আচ্ম, গাছ হইনে তো উহার পাত ও ফनও হইয়া থাকে। আনসারী জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূন গাছপালার কি পাত ও ফল হইবে। রাসূলুল্बাহ (সা) বলিলেন হাঁ, উহাত্ অতি মূন্যবান জওহার হইবে। উহার পানি হইবে দুধ অপেক্ষ অধিক সাদা। ম্ু অপেষ্ন অধিক মিষ্। বেই ব্যক্তি উহার এক ঢোক পান করিবে সে আর কখন পিপাসিত হইবে না। আর ভ্যেই ব্যক্তি বঞ্ধিত হইবে সে আর কখ্ণও পিপাসা নিবারণ করিতে পারিচে না।

আবূ দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালমাহ ইবনে সুহাইল তাহার পিতা হইইতে তিনি আবুয-যা’রা হইতে তিনিও আব্দুল্মাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আল্নাহ তা‘আলা আমাকে সুপারিশ করিবার অনুমডি দান করিবেন, হযরত র্হহুল কুদ্স জিবরীলও দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত মূসা কিংবা হযরত ঈসা (আ) দন্ডামান হইবেন। আবুয-यা’রা বলেন, আমার এই কথা মনে নাই যে আমার উস্তাদ আব্দুল্লাহ কোন কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর দন্ডায়মানকারী চতুর্থ ব্যক্তি তোমাদের নবী হইবেন। তখন তিনি এত বেশী সুপারিশ করিবেন যাহা আর কেই করিতে পারিবে না। এবং সেই স্থান হইল মাক্দামে মাহমূদ।



হযরত কা'ব ইবন মালেক (রা) কা্তৃক বর্ণিত হাদীস
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)....কা’ব ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত য্ব রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত লোক হাশরের মাঠে একত্রিত ইইবে তখন আমি এবং আমার উম্মত একটি টিলার উপর থাকিব। আর আমার প্রতিপালক আমাকে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। অতঃপর আমাকে বলিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন এবং আল্লাহর যাহা ইচ্ছা আমি বলিতে থাকিব আর ঐ স্থানই হইবে মাক্দামে মাহমূদ্গ।

হযরত আবুদ্দরদা (রা) কর্ত্ক বর্ণিত হাদীস
ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)....আবূদ্দরদা (রা) বর্ণিত, जিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমাকে সিজ্দা করিবার অনুমতি দান করা ইইবে এবং সর্ব প্রথম আমকেই মাথা উত্তোলন করিবার অনুর্মতি দান করা ইইবে। অতঃপর আমার সম্মুখের সর্ববস্তু আমি দেখিব। অন্যান্য উম্মতসমূহের মষ্য ইইতে আমি আমার উম্মত চিনিয়া লইব। আমার পশ্চাতে ও সম্মুখ্ভাগগ আমার্র উদ্মতের একদল থাকিবে। ডানে এবং বামেও থাকিবে। এবং সকলকে আমি চিনিব। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল অন্যান্য উম্মতের মধ্য হইতে আপনি আপনার উদ্মতকে চিনিবেন কিরূপে? তিনি বলিলেন, অজুর কারণে তাহাদের মুখমন্ডল ও অংগসমূহ উজ্জ্বল থাকিবে। তোমরা ব্যতিত এইর্পপ অন্য কেহ হইবে না। ইহা ছাড়া এইভাবেও আমি তাহাদিগকে চিনিব যে, তাহাদের ডান হাতত আমল নামা থাকিবে এবং তাহাদের সম্মুখভাগে তাহাদের সন্তানরা ছুটার্ছুটি করিতে থাকিবে।

## इयরত आবূ হরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমমম আহমদ (রা) বনেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র).... আবূ হহরায়য়া (রা) ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর নিকট কিছू গোস্ত আনা ইইল। বেহেহু তিনি হাতের গোশ্ত পছন্দ করিতেন সুতর্যাং তাঁহাক একটি হাত পেশ করা হইল। তিনি উহা হইতে খাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন কিয়ামত দিবসে আমি সমস্ত লোকের সরদার ইইব। তোমরা কি জান ইহার কারণ কি? আল্লাহ ত‘আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমষ্ত ল্̣োক এক সমতন ময়দাঁনে একত্রিত করিবেন আহানকারী তাহাদের সকলকে তাহার আহান ওনাইবে। চক্কু তাহাদের সকনকে দেখিতে পারিবে। সূর্য নিকট্বর্তী হইবে। সমস্ত লোক অত্যধিক চিন্তিত ও অস্থির হইয়া পড়িবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, ঢোমরা কি দেখিতেছে না बে তোমরা कि বিপদে লিধ্ত হইয়াহ? চन আমরা কাহাকে ฆুঁজিয়া বাহির করি यিনি আমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন। তখন একজন অপরজনকে বলিবে, হযরত আদম (আা)-এর নিকট বলা উচিৎ। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বনিবে, হে আদম (আ) আপনি মানব জাতির জাদী |পিতা। আল্gাহ ত‘অলা আপনাকে স্থহষ্ঠে সৃষ্টি করিয়াছেন। जার সৃষ্ট র্রহ হইতে আপনার মধ্যে щুঁকিয়াছেন। আপনাকে সিভদা করিবার জন্য ফিরিশতাগণকে নির্দ্রে দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আপনাকে সিজদা করিয়াছে। जতএব आপনি আপনার প্রতিপানকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেথিতেছেন না আমরা কি বিপদে আছি? তখন হयরতত ম্পাদম (আ) বলিবেন, আল্লাহ ত‘অালা আজকের মত এত অধিক ক্রোধা|্বিত কখনও হন নাই আর কখনও হইবেনও না। তিনি আমাকে গাছ হইতে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেেন কিন্ুু সেই ব্যাপারে আমার পফ্ হইতে ভুল হইয়াছে। আজ আমি তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই অস্ছির। তোমরা নূহ (আ)-এর নিকট গমন কর। অতঃপর তাহারা হয়রত নূহ (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে নূহ (আ) ভূপৃচ্ঠে আপনিই সর্বপ্রথম রাসূল, আল্লাহ্ ত‘‘আनা আপনাকে শোকরত্যার ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে ঘোষণা দিয়াছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুুন। আমরা বে বিপদগস্থ উহা कি আপনি দেখিত্ছেন না? হযরতত নূহ (আ) বলিবেন, আল্লাহ ত'অালা অজ এতই ক্রোধাহিত হইয়াছেন বে, তিনি পৃর্বে কথনও এইর্রপ 心্রোধান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট দু অা ছিল যাহা আমার কওমের বিরুদ্ধে আমি প্রয়োগ করিয়াছি আজতো কেবন আমার নিজ্জের চিন্তায়-ই অস্থির। তোমরা বরংং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপ্রু তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বনিবে আপনি আল্লাহ্র বিশিষ্ট নবী

আপনাকে তিনি দूনিয়ায় স্বীয় খनীল ও বন্গুরূপে প্রহণ করিয়াছেন। অতএব आপনি আপনার প্রতিপানকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে ভীষণ বিপদে निপ্ত উহা কি আপনি দেথিতেছেন না? তিনিও বনিবেন আাজ আমার প্রতিপালক এত অধিক রাগাধ্বিত হইয়াছ্থে পৃর্বে তিনি কখনও এইর্রপ হন নাই এবং পরেও এইর্পপ হইবে না। অতঃপর তিনি তাহার অসত্য কথা বলার উল্লেথ করিলেন, আজ তো কেবল আমার নিজের চিত্তায়ই আমি অস্থিন। তোমরা বরংং जন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা মূসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে মূসা! আল্লাহ ত'আলা আপনাকে তাঁহার রিসালাতের জন্য মনোনিত করিয়াছ্নে এবং আপনার সহিতই তিনি কথা বনিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য সুপার্রিশ করুন। আমরা ভ্য কঠিন বিপদে নিধ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না। তখন হযরত মূসা বनিবেন, আমার প্রতিপালক আজ এতই রাগাब্তিত হইয়াছেন বে তিনি পৃর্বে কখনও এইন্রপ রাগাब্বিত হন নাই আর না অবিষ্যতে হইবেন। आমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্তা করিয়াছি যাহাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আজ তো আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (आ)-এর নিকট যাইবে এবং তাঁাাকে বলিবে হে ঈসা! आপনি আল্ধাহৃর রাসূল ও তাঁার কালেমা যাহা তিনি হযরত মরিয়াম (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার <ূহ। শশশবকালে দোনनায়ই আপনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন্ন। আপনি কি আমাদের কঠिন বিপদ দেথিতেছেন না? তিনি বলিবেন, আজ তো আল্মাহ ত'আলা এতই
 কখনও হইবেশ না। অবশ্য তিনি তাহার কোন ৫নাহর কথা উল্লেখ করিবেন না। আজ তে আমি নিজের চিন্তায়-ই অস্ছির। তোমরা হযরত মুহামদ (সা)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরতত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। आপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ভুল ইত্যাদি কমা করিয়া দিয়াছ্নন। অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপানকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। आমরা বে কঠিন বিপদের মধ্যে নিণু, তাহা আপনি দেখিত্ছেন না? অতঃপর আমি দভায়মান হইব এবং আরশের নীচে আসিব এবং আমার প্রতিপালকের সশ্মুথে আমি সিজদায় অবনত হইব। অতঃপর আল্লাহ ত'অালা जামার जন্তরে হামদ ও প্রশংসার এমন সকল শব্দ ঢালিয়া দিবেন যাহা আামার পৃর্বে কাহারও জন্য ঢানেন নাই। অতঃপর বলা হইবে হে মুহম্মদ! আপনার মাথা উজ্তোলন করুন আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দান করা হইবে। সুপার্রিশ করুন আপনার














 यर्ণि० वर नी क्रीश (जा) (1) भ্রमशृन रानन










## 



## 


 কत্রিও সাহাযাকান্রী শख্তি।
৮.). এবং বল সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুঞ্ভ ইইয়াছে ; মিথ্যা ঢো বিলুক্ত হইবারই।

তাফসীরঃ ইমাম জাহম (র) বলেন, জরীর (র) ....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ছিলেন অতঃপর তাহাকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তथন আল্লাহ ত‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ

 প্রব্রেশ করিতে দিন এবং সত্য ও সুন্দররূপপ আমাকে বাহির করিয়া এবং আপনার দরবার হইতে আমাকে শক্তি ও সাহাय্য দান করুন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। হাসান বসরী (র) এই আয়াত্র তাফসীর প্রসংগে বলেন, মক্কার কাফিন্ররা যখন এই পরামর্শ করিতেছিল বে তাহারা কি রাসূনুল্নাহ (সা) কে হত্যা করিবে, না তাহাকে দেশাত্তরিত করিবে না তাহাকে বদ্দী করিয়া রাখিবে? তখন আল্লাহ মক্কাবাসীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাসুলূন্নাহ (সা) কে মক্কা ত্যাগ করিয়া
 , صـد ,
 র্রহর্মান ইবনে যায়েদ ইবনে आসলাম অনুক্রপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

 পর পুনর্জীবন। ইহা ছাড়াও অনেক তাফসীর করা ইইয়াছে। কিন্ঠু প্রথম ঢাফসীর অধিক বিঙ্ট্ এবং ইবনে জরীরের মতও ইহাই।
 করেন আল্লাহ ত‘আালা পারস্য সাম্রাজ্য ও উহার ইজ্জত সন্মান র্রমান সাম্যাজ্য ও ইহার ইজ্জত সম্মান রাসূলুন্মাহ (সা) কে দান করিবার প্রতিশ্রিতি দান কর্রিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, রাসূন্ন্নাহ (সা) ইश জানিতে পারিয়াছিলেন বে রাষ্টীয় ক্শতা शাসিল করা ব্যতিত দ্বীনের প্রচার ও উহা প্রতিষ্ঠা করা সষ্ভব ছিন না। অতএব তিনি রাষ্টীয় ক্ষমতা নাভ্রে জন্য দু‘আ করিয়াছেন। ভেন তিনি আল্লাহর কিতাব প্রচার দ্বীনের বিধান ও ফর্রयসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পার্রেন র রষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। यদি ইহ না হইত তবে একে অন্যের প্রতি নুঠ্ঠন করিত এবং শক্তিশানী দুর্বলকে ভক্ষণ কর্রিয়া কেলিত। মুজাহিদ বলেন, "

[^4]দनীল। আল্লামা ইবনে জরীর (র) কাতাদাহ ও হাসান (র) এর তাফসীরককে পছন্দ করিয়াঁ়েন এবং ইহাই প্রাধান্যের অধিকারী। কারণ হক ও সত্য পতিষ্ঠার জন্য ক্মতার প্রয়োজন যেন হক বিরোধীদিগকে দমন করিয়া রাখা যায়। এই কারণণ আল্লাহ
 আয়াতে আল্লাহ ত'আনা তাহার অনুগ্থহ হিসাবে লৌহ অবতীর্ণ করিবার ক্রতা উল্লেখ

 দ্যারা বন্ধ হয় না. অর্ৰাৎ অনেক লোক এমন আছে যাহারা ৩భু কুরুানের ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ দানের দ্বারা অন্যায় ও অণ্পীন কাজ হইতে বিরত থাকে না। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমত ও সরকারী শাস্তির ভয়ে তাহরা অন্যায় ও অপ্পীলত ইইতে বিরত থাকিতে বাধ্য इड़।
 বাতিল ‘িিলুণ্す হইয়াছে" আল্লাহ ত'আলা অত্র আয়াতের মধ্যে কুরাইশ কাফির্রদিগকে ধমক প্রদান কর্যিয়াছেন কারণ তাহাদ্দর নিকট কুরজান ঈমান এবং সঠিক ইলম আসিয়াছিন যাহার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা সত্ত্ৰে তাহারা উহা অন্বীকার করিয়াছে কিন্ু বাতিল বিনুণ্ত ইইয়াছে বাতিলের কোন স্থায়িত্ নাই।
 বাতিলের উপর আघাত হানী অতঃপর উহা চূর্ণ-বিচূণ্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইমাম বুथারী (রা) বনেন হমায়দী (র)....অাদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী কন্রীম (সা) মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন বায়তুন্নাহ শরীরফফর চতুর্দিকে তিনশত যাটটি মূর্তি ছিন। রাসূনুন্ধাহ (সা) একটি লাকড়ী দ্বারা উহাতে आघाত कরিতে করিতে বनिलिन
. হইয়াছে। সত্য আসিয়াছে এবং বাতিল না जাসিতে পারে জার না প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। ইমাম বুথারী অনুক্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সুফ্যিান ইবনে উয়ায়না হইতে ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অब্র সূত্র হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছেন।

হাফ্যি আবূ ইয়ালা (রা) বলেন যুহাইর (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসূनूল্নাহ (সা) এর সহিত মক্ষা নগরীতে প্রবেশ করিলাম তখন বায়ুল্নাহর চতুরপার্শ্রে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিন যাহার পূজা করা হইত। রাসৃনুন্নাহ (সা) উহা উপুড় করিয়া ফ্েনিবার জন্য নির্দেশ দান করিলে তাহাই করা হইন। তথন


#   

৮२. आমি जবতীর্ণ করি কুর্রান, याহা মু’মিনদিগের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্ুু উহা यালিমদের অতিই বৃদ্ধি করে।

ঢাফস্গীর ঃ মহাজ্ঞনী মহাপ্রশংসিত সతার পক্ক হইতে হযরত মুহ্মদ (সা)-এর প্রতি অবতার্িি প্রন্থ যাহাকে কোন ভবেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল-কুরজান সম্পক্কে আল্নাহ ত'আলা ইরশাদ কর্রেন, ইহা মুমীনদের জন্য শেফা ও রহমত। মানব মন্ন যে সকল সন্দেহ নিফাক, শিরক ও বক্রতা রহিয়াছে আল কুরান উহা দূরীভূত করিয়া দেয়। ইহা তাহাদের জন্য রহমত৫ বটে। ঈমান হিকমত ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ ও উহার তলব এই আন কুর্ান দ্বারাই হাসিন হয়। বেই ব্যক্তি আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে ইহার বিষানের जনুররণ করিবে কেবল তাহার জনাই শেফা ও রহমত নইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে বেই ব্যক্তি ইহাকে অস্বীকার করিবে কুর্ান শ্রবণ দ্বারা তাহার কোনই লাড হইবে না। সে বরং আরো অধিক দূর্রে সর্যিয়া পড়িবে এবং তাহার কুফর আরো অধিক বৃদ্ধি পাইবে। ইহা কুরুানের কোন ত্রুটির কারণে নহে বরং সেই কাফিরেরের নিজের দোষ্যের কারণে। বেমন ইর্রশাদ হইয়াছছ
 আনে না তাহাদের ‘কর্ণकুহরে রহিয়াছে বোঝা এবং চক্কু অক্ধ আর তাহাদিগকক বহু দূর ইইতেই ডাকা হইয়া থাকে। আরো ইরশাদ ইইয়াছে :



আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় ঢখন তাহাদের মধ্য হইতে একদন বিদ্দ্প কর্রিয়া জিজ্gাসা করিতে তরু করে, ইহ তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। याহারা মুমিন ইহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে এরং তাহারা উৎফুল্নও হয় বটে। আর যাহাদের অন্ততের রোগ রহিয়াছে তাহাদের পংকিলতা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেয় আর কাফির হইয়াই তাহারা মৃহ্যু বরণ করে। এই বিষয়ে বহ্হ সংখ্যক আয়াত बरिश़ाएে। काणाদा (র) (র)

তাফসীর প্রসংণে বলেন, মুমিন ব্যক্তি যথন কুর্রান ‘শ্রবণ করে তখন সে উহা দ্ঘারা
 কাফির তাহারা না তেে ইহা দ্মরা উপকৃত হয় অার না ইহা সo্রক্ষণ করে। আল্মাহ ত'অালা কেবল মু'মিনদের জন্য শেফা ও রহহত বানাইয়াছ্ছন।

##  

##  

৮-. आমি যথन মানুষ্যে প্রতি অনুগ্হ করি ঢখন সে মুখ ফিরিাইয়া নয় ও দৃর্রে সর্রিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ কর্রিনে লে একেবারে হতাশ হইয়া পঢ়ে।
৮৪. বन প্রG্যেকেই নিজ প্রকৃত অনুयाয়ী काজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবপত অঢছন চনার পাে কে সর্বাপেক্থা নির্ভুল।

তাফসীর ঃ মনুম্েে মধ্যে বে চারিত্রিক দুর্বনত রহিয়াছে উপর্রেক্ত আয়াতে আল্লাহ ত'অালা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। আল্লাহ ত'আলা মানুষকে যখন নিয়ামত দান করেন, ধন-সশ্পদ সুস্থण রিयिक বিজয় ও সাহাय্য এবং অন্যান্য সুখ শাা্তি নাভ করে তখন সে জাল্ाাহর আনুগত্য হইতে বিমুথ হইয়া পড়ে ও অহংকার করিয়া আল্লাহ

 কষ্ঠ যখন চনিয়া যায় তখন মনে হয় কখনও য্যে কোন কৃ্টেন সমুথীন হইয়া আমাকে ডाকেই নাই। ইরশশাদ হইয়াহ ত'আলা তোমাদিগকে বিপদ ইইতে মুক্তি দিয়ী স্থলে প্পীঘইয়া দিয়াছেন তথন তোমরা তাহার তওহীদ ও আনুগত্য হইতে বিম্যু হইয়াছ। ইরশাদ ইইয়াছে :


जার যদি আমি মানুমকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাইয়া পর্র উহা কাড়িয়া লই তবে সে বড়ই নিরাশ ও অকৃঞ্ হইয়া পড়ে আর যদি কৃ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলিতে থাকে সমস্ত কষ্ট ক্লেশই তো দূর হইয়া গিয়াছে সে তখন বড়ই উৎফুল্ন ও

গর্বাবিত হয়। কিদ্ু যাহারা ৃ্র্য্বারণ করে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্যই রহিয়াছছ ফ্যা এবং বড় ধরনের বিনিময়।
( রীতি-নীতি মুজাহিদ (রা) বলেন, ইহার অর্থ ম্বভাব। কাতাদা (রা) বলেন ইহার অর্থ হইল নিয়ত। ইবন্ন যার্য়ে (র) বলেন ইহার অর্থ দ্মীন ! অবশ্য সব কয়টি মত প্রায় কাছাকাছি।

 তোর্মরা নিজ নিজ স্গানে কাজ করিতে थাক। অর্থাৎ আল্লাহ ও जহার রাসূলের यদি অনুগতা. স্বীকার না কর তবে তোমরা বে যাহা কর্রিতেছ কর্রিত থাক। পরে সময় মত তোমরা ইহার পরিণণি কি ইইবে তাহা জানিতে পারিবে। কে ভান কাজ করিতেছে কে মন্দ করিতেছে উহা কিয়ামত দিবসেই সকলের সমুথথ উনুুক্ত হইবে। এই জনাই
 তোমরা সকনেই স্ষীয় রীতি অন্যयায়ী কাজ করিতে থাক তোমাদের প্রতিপালকই খুব ভানই জানেন শে.তোমদদর মধ্য্য ও আমাদের মধ্যে কে অধিক সঠিক প<থ পরিচালিত। অতঃপ্র তিনি প্রত্যেককেই তাহার আমলের বিনিময় দান করিবেন।

## 


৮৫. তোমাকে উহারা র্রহ সশ্পর্কে প্রশ্ন করে। বন, द্রুহ আামর প্রতিপানকের जাদেশ घটিত। এবং তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে

ঢাফসীর : ইমাম आহমদ (র) বলেন, অকী....आাবদूন্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার आমি রাসৃনুন্নাহ (সা)-এর সহিত মদীনার ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইতেছিনাম। রাসূনুল্নাহ (সা)-এর হাতে এক খানা খেজুর ডালের ছড়ি ছিন। চলিতে চলিতে তিনি ইয়াহূদীদদর এক দল লোকের নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিলেন। তাহারা পর্প্পর একে অন্যকে বনিল, তোমরা তাহার নিকট র্রু সস্পক্কে প্রশ্ন কর। কেহ কেহ বলিল, তাহাকে কিছুই জ্জ্ঞাসা করিও না। রাবী বলেন, অতঃপর
 (সা) ছড়ির ঊপর ভর দিয়াই থাকিলেন। রাবী বলেন, आমি ধারণা করিলাম এখন
信 নিকর্ট প্রশ্ন করিতেছে, অাপনি বলিয়া দিন রুহ হইন অল্নাহর নির্দেশ। আর এই বিষয়ে

তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা একে অপরকে বনিল, আমরা তোমাদিগকে বনিয়াছিলাম বে, তাহাকে কিছুই জিঞ্ঞাসা করিও না। আ‘'মাশ হইতে অত্র সূడ্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াহ্ন। ইমাম বুখারী অত্র আয়াতের তাফসীরকালে হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি রাসূনুল্बाহ (সা) এর সহিত এক ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। তিনি তখন একটি ছড়ির উপর ভর দিয়েছিলেন। এমন সময় একদল ইয়াহূদী যাইতেছিন। রাসূলুল্নাহ (সা)-কে তাহারা দেখিয়া একে অপরকে বলিতে নাগিল, তাহাকে রুহ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, কেহ বলিল, তাহাকে প্রশ্ন কর্রিয়া ঢোমাদের লাড কি? কেহ বলিল, প্রশ্ন করিবার পর এমন যেন না হয় বে তিনি এমন কিছ্ম পেশ করিয়া বসেন যাহা তোমরা পছন্দ করো না। অবশেषে তাহারা বলিল, আচ্ম তোমরা ক্রহ সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিন। কিন্ুু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রশ্নের কোন জওয়ার দিলেন না। রাবী হযরত ইবনে মাসঊদ (র) বনেন, তখন আমি বুবিতে পারিলাম তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। आমি আপন স্থানে রহিনাম। জহী অবতীর্ণ হইবার পর তিনি यनिলেন দেথিলে বুর্যা যাঁয় বে, ইহা মদীননায় অবর্তী এবং মদীনায় ইয়াহূদীদদর প্রশ্নের জওয়াবে আয়াতটি অব্তীর্ণ হইয়াছিন। অথচ সূরাটি মক্কী সূরা। এই প্রশ্নের এই জবাব দান করা হয় বে পবিত্র মক্কা শরীফফ পৃর্বে বেমন ইহা जবতীর্ণ হইয়াছিন পরে মদীনা শরীফফ অনুর্রপ অবতীর্ণ হইয়াছিন। कিংবা এই জবাব হইবে বে রাসূলুল্নাহ (সা)-এর পতি ইशা অবতীর্ণ হইয়াছিন বে, তিনি পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা তাহাদের প্রশ্নের উত্ত্র দান
 অবতীণ. হইইয়াছে তাহার দনীল হইন ইমাম জ্রমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। ইমাম আহমদ (র) বলেন কুতায়বাহ (র)....২यরত ইবনে আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার কুরাইশরা ইয়াহূহীদের নিকট বলিল, তোমরা আমাদিগকে কোন কঠিন প্রশ্ন বনিয়া দাও আমরা তাহাকে সেই প্রশ্ন করিব। তাহারা বলিন, তোমরা তাঁহাকে కূহ সশ্পর্কে প্রশ্ন কর। অতঃপর তাহারা রাসূনूন্बাহ (সা) কে র্রপ সম্পর্কে প্রল্ন করিলে অবতীর্ণ হইলঃ

## 

जত্র আয়াত নাযিল হইবার পর ইয়াহ্দীরা বলিল, আমাদিগকে অনেক জ্ঞান দান করা ইইয়াছে আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে আার যাহাদিগকে তাওরাত দান করা ইইয়াছে তাহাদিগকে অনেক কন্যাণ দান করা হইয়াছে। রাবী বনেন, তখন এই
 আপনি বनिয়াদিন যদি সমুক্রের পানি কানিতে র্রুপান্ত্ররিত হইয়া যায় এবং উহার দ্বারা আল্লাহর বাণীসমূহ লেখা আরহ হয় তবুও তাহার বাণী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্টেই কালি শেষ হইয়া যাইবে। ইবনে রবীর（র）ও ইকারিমাহ（র）হইতে বর্ণনা করেন，তিনি বলেন，আহলে কিতাবরা রাসূলूন্না（সা）－কে র্রহ সশ্পর্কে প্রশ্ন করিলে
 অর্তি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে অথচ，আমাদিগকে তওরাতের জ্ঞান দান করা
 আর যাহাকে হিকমত দান করা হইয়াছে তাহাকে তো বহ কন্যাণ দান করা ইইয়াছে।
筑 य এবং সস্মুদ্র আরো সাত সমুর্দ্র পরিণত হয় তবু আল্নাহর বাণী শেষ হইবে না। অবশ্য ইহাত্ও সন্দেহের অবকাশ নাই বে，তোমাদিগকে তাওরাতের বে জ্ঞান করা হইয়াছে यদি উহা তোমাদিগকে জাহন্নামের আ๒েন হইতে মুক্তি দান করিতে পারে তবে নিঃসন্দেরে উহা অনেক কন্যাণ কিসু তবুও আল্নাহর জ্ঞানের তুননায় উহা কম । মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক（র）তাঁহার জনৈক সাथী হইতে তিনি আতা ইবনে ইইয়াসার（র）হইতে বর্ণना করিয়াছেন তিনি বলেন，মকা মুকার্রামায়＂n जবতীর্ণ হইয়াছিন যখন নবী করীম（সা）মদীনায় হিজরর্ত করিলেন，তখন ই ইয়াহ্দী আলেমরা রাসূন্ন্রাহ（সা）－এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুহাম্মদ，আমাদের নিকট এই সংবাদ প্ৗৗছইইয়াছে শে আপনি নাকি বলেন ：

信 হইয়াছে ই ইহ দ্ঘারা আাপনার উদ্দেশ্য কি। আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন না আপনার কওমকে উল্mেশ্য করিয়াছেন？তিনি বনিনেন উভয়কেই উর্দেশ্য করিয়াছি তখন তাহারা বলিল，आপনি তো বনেন，আসাদিগকে তাওরাত দান কর়া হইয়াছে এবং উহাতে সর্ব
信 অবশ্য আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা‘দান করিয়ার্ছেন যদি তোমরা উহার উপর আমল করিতে তবে উপকৃত হইতে। আল্লাহ তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ：


মুফাসৃসিরণণ আয়াতে উল্লেথিত ক্রnহ দ্বারা কি বুঝান হইয়াছ্ এই বিষয়ে একাধিক

 একবার ইয়াহূhীরা নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদিগকে র্ূহ সম্পক্কে বলুন শরীরে বে র্রহ বিদ্যমান উহাকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে? র্রাহ তো আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত। ব্যেেুু এই বিষয়ে কোন অহী অবতীর্ণ হইয়াছিন না অতএব তিনি কোন জবাব দিলেন না। তथन হযরতত জিবরীল (অ) আগমন করিলেন। এবং বলিলেন, ,
 আসিয়াছেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীন (আ) আল্লাহর দরবার হইতে ইহা লইয়া আসিয়াছেন তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম বে আমাদের শজ্র সে-ই আপনার নিকট ইश লইয়া আসিয়াছছ তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আা) আল্লাহর দর্রবার হইতে


 নিির্দেশেই আপনার অন্তরে পবিত্র কুরজান जঅবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা তাহার সস্যুপ্থ কিতবকে সত্যায়িত করে।

কেহ কেহ বনেন, द্রুহ দ্বারা হयরত জিবরীল (অ) কে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র) ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, কূহ দ্বারা এক বিরাট ফिরিশিতাকে বুঝান হইয়াছে যিনি সকল মখলূকের সমান। আनी ইবনে আবূ তালহা (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন জ্রহ দ্বারা ফিরিশ্তা বুঝান হইয়াছে।

তবরানী (র) বনেেন, মুহাম্মদ ইবনে আদ্দুল্নাহ ইবনে উরস মিসরী (র)....আব্দুল্নাহ ইবনে জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। তিনি বলেন, আমি র্যাসূন্লুাহ (সা) কে বनिতে ఆনিয়াছি, আন্नाহ ত‘আলার এমন একজন ফিত্রিশ্ত আছেন यদি তাহাকক সমন্ত जাসমান যমীন এক লুকমায় গিলিয়া ফ্লিতে বলা হয় তবে তিনি তাহাই করিরেন। जाহার তাসবীश হইল

আবূ জ’ফ্র ইবন্ন জরীর (র) বলেন....হযরত আনী ইবনে আবূ তালেব (রা) বর্ণना করিয়াহেন তিনি একজন ফিরিশ্যত যার্হার সত্ত্র হাজার মুখমఆল আছে, প্রত্যেকে মুখমড্ডে সত্তর হাজার জিহ্বা প্রত্যেক জিহা দ্যারা সত্তর হাজার ভাযা বলিতে পারেন। ্র্রত্যেক ভাষা দ্বারা তিনি আল্লাহর পবিब্রতা দ্যেষণা করিতে থাকেন। আল্gাহ ত‘‘অলা তাহার প্রত্যেক ঢাসবীश দ্বারা এক একজন ফিরিশৃশ্তা সৃট্টি করেন হাদীসটি গরীব ও বিম্ময়কর।

Nاعلـه বলেন, క্রুহ এমন একজন ফিরিশিত্ত যাহার এক লक্ষ মাथা এবং প্রত্যেক মাথায় একলक্ৰ চোরা এবং প্রত্যেক চেহোরায় এক লক্ষ মুখ এবং প্রত্যেক মুথে এক লক্ষ জিহ্বা অার প্রত্যেক জিষ্ৰায় রক নক্ষ ভাষা বলিতে সক্ষম এবং প্রত্যেক ভাষা দ্ঘারা তিनि তাসবীश করিতে থাকেন। সুহায়नী (র) বলেন, কোন কোন তাফ্সীরকার বनिয়াছেন র্রহ দ্বারা ফিরিশ্-তাদের এমন একটি দল বুঝান হইয়াছে যাহাদের চোরা মানুষের চোরারার মত। কেহ কেহ বলেন, র্রুহ ফিরিশ্তাদের এমন একটি সশ্প্রদায়কে বলা হয় যাহারা অন্যান্য ফিরিশ্তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে বলা হয় যাহারা অন্যান্য ফিরিশিত্তাদিগকে দেথিতে পায় কিন্ুू অন্যান্য ফিরিশিত্ত তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। ভেমন মানুষ ফিন্রিশ্তাদিগকে দেখিতে পায় না অথচ, মানুষকে তাহারা দেशिতে পায় অর্থাৎ রাহ এমন ‘এক বস্থু যাহা কেবন আল্লাহ জানেন। তোমরা কেহই জাননা। এই

 (সা) প্রথম দিকে তাহাদের প্রশ্নের কোন জবাব এই কারণণ দেন নাইই বে তাহারা বিদ্রপ ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিল।
 চিত্তা ভাবনা করিয়া జ্ঞlন নাভ করা সষ্ব নহে বরহং উহা কেবল শরীী়তের মা্যামেই জনা সষ্ব্ব অতএব শরীীয়তের পথ অবলন্বন কর। তবে তাহার এই ব্যাখ্যা সমালোচনার ঊ彽 ন

অতঃপর সুহায়नी এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতবির্রোধের উল্লেখ করিয়াছেন
 বস্ঠু याহা শরীরে ঠিক দ্র্রপ ছড়াইয়া থাকে যেমন গাছের মধ্যে পানি ছড়াইয়া থাকে। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন বে, ফিরিশিশ্ত মাঢৃগর্ডস্থ সন্তানের মধ্যে বে র্রা ফুঁকিয়া দেন উহা শরীরের সহিত মিলিত হইয়াই নফস ছইয়া যায়। এবং ভাল-মন্দ ওণণাবनী অর্জন কর্রিয়া, নফসে যুত্মাইন্নাহ হইয়া यায় না হয় নফসে আল্যারাহ হয়। তিনি বলেন, ভেসন পানি হইল গাছের জীবন, কিষ্মু এই পানিই বিভিন্ন গাছের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ নাম অর্জন করে। যখন আাুরেরের সহিত মিলিত হয় এবং উহা হইতে চিপড়াইয়া বাহির করা হয় তখন আর উহাকে পানি বলা হয় না। বরং আপুরের রস কিংবা মদ বলা হইয়া থাকে। অনুর্রপভাবে ক্রহ ও মানুম্যে সহিত মিলিত হইবার পর উহাকে ্রহ বলা হয় না বরং উহাকে বলা হহ় নফস । द্রহ বলা হইলেও র্রপক অর্থে বলা হয়। বেমন আাञুরের রসকক র্রপক অর্থে পানি বলা যাইতে পারে। অনুক্রপভাবে শরীরের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্রে ক্রৃও র্রপক অর্থ নফস বনা যাইতে পারে না।

ইব্ন কাছীর—8৭ (৬ষ্ঠ)

সার কথা হউন, জ্রাহ হইন নফস এর মৃনধাতু আর শরীরেরের সহিত द্রাহ এর মিলন ঘটনে উহাকে নফস বনা হয়। অতএব এক হিসাবে র্রহকে নফস বলা যাইতে পারে
 ? বিষয়ে বহু কিতাবও রচনা করিয়াছেন কিন্তু হাফ্যি ইবনে মান্দাহ (র) এই বিষয়ে কিতাবুর द্রহ নামক সর্ব্রোত্ গ্থন্থ রচনা করিয়াছন।


## 





৮৬. ইচ্ম করিলে জাম তোমার প্রতি याহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি ঢাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতিম তাহা হইলে এ বিষয়ে ডুমি আমার বির্নদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।
৮৭. ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপলকের দয়া; ঢোমার প্রতি আছে ঢাঁহার মহা অनুগহ।
৮৮. यন, यদি এই কুরজানের অনুরুপ কুরজজন আনয়়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তাহরা পরশ্পর্রকে সাহায্য করে তবুও ঢাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।
৮৯. जমি মানুষের জন্য এই কুর্ান বিতিন্ন উপমা বিষদডাবে বর্ণনা কর্যিয়াছি, কিন্মু অধিকাং মানুষ কুফর্ী করা ব্যতীত कান্ত হইল না।

जাফসীর : আল্লাহ ত‘আলা তাহার রাসূন (সা)-এর ঞ্রতিত মহান কুর্রান অবजীর্ণ করিয়া মে বিরাট অনুগ্হ করিয়াছেন উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাহারই উল্লেখ

করিয়াছেন। তিনি তাহার প্রতি এমন মহান প্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছছন যাহাকে কোন প্রকারেই বাতিন স্পশ্শ করিতে পারে না। তাহা প্রজ্ঞাময় প্রশপংসিত আল্ধাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব। হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, শেষ যুগে শাম দেশ হইতে এক লাল বাযু প্রবাহিত হইবে তখন কোন মানুষের কুরআনে কোন আয়াত থাকিবে না আর কোন হাফিয়দের অন্তরেও উহা অবশিষ্ট थাকিবে না। অতঃপর তিনি


অতঃপর আল্নাহ ত'আলা এই কুরজানের মর্यাদা বর্ণনা করিয়াছেন, বে এই কুরআান এতই মহান ও বুলদ মর্যাদাশীল বে যদি সকন মানব-দানব ইহার ন্যায় গ্থ পেশ করিতে ইচ্মা করে তবে তাহাদের সল্মিলিত প্রচেষ্যা চালাইয়াও ইহার ন্যায় গ্রত্থ পেশ করিতে সক্ম হইবে না। কারণ ইহ হইল আল্লাহর কালাম কোন মাখলূকের কানাম নহে। আর মাখলূক্কের কালাম কখনও খালেক ও সৃষ্টিকর্তার কালামের সমতুन্য হইতে পারে না। ইবনে ইসহাক (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার একদল ইয়াহুদী রাসূনूল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বनिল, आপনি यে রকম কালাম পেশ করিয়াছেন আমরাও অনুক্রপ কালাম পেশ করিব। তখন এই আয়াত অবতীর হয়। কিত্ুু এই বক্তব্যের সমালোচনা করা যায় কারণ, সূরাটি মক্টী এবং সূরাঢির মধ্যে কুরাইশদিগ়কে লক্ষ্য কর্রিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।


 তাহা সড্জেও তাহাদের অধিকাংশ লোক হককে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্যকে রদ করিয়াছে।

## 

تَفُجِيُرًا

$$
\begin{aligned}
& \text { قَبَيْلَ }{ }^{\circ}
\end{aligned}
$$

##   <br> 

৯০. এবং উহারা বলে, কখনই তোমাতে ঈমান আনিব না যতক্ষণ না ঢুমি আামাদিগের জন্য ভৃমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসার্রিত কর্রিবে।
৯১. অথবা ঢোমার থেজুরের অথবা জাডূরের্র এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে ঢুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত কর্রিয়া দিবে নদী-নালা।
৯২. অথবা ঢুমি বেমন বলিয়া থাক তদনুযায়ী আকাশকে খড-বিখড কর্রিয়া আমাদিগের উপর ফেনিবে, অথবা जাল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদ্গিগে সল্মুষে উপস্থিত করিবে।
৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা ঢুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিস্হু ঢোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান आনিব না যত্ষণ ঢুমি জামদদিগেন্র প্রতি এক কিতাব जবতীর্ণ না করিবে যাহা আगরা পাঠ কর্রিব! বল, পবিত্র মহান जামার প্রতিপালক জামি ঢো হইতেছি কেবল একজন มানুষ, একজন রাসূল।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, आবূ কুরাইব (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত বে বরীীাহর দুই পুত্র উতবাহ ও শায়বাহ, আাবূ সুফিয়ান, বনু আবুদদার-এর এক ব্যক্তি আবূল বুখতরী, আসওয়াদ ইবনে মুতালিব ইবনে আসাদ, याম‘আহ ইবনে আসওয়াদ, অनीদ ইবনে মুগীরাহ, आবূ জেহেন ইবনে হিশাম, আদ্দুল্নাহ ইবনে আবূ উমাইয়াহ, উমাইয়া ইবনে খলফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাইহ ও মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ তাহারা কা’বা গৃহের নিকট সূর্यাস্তের পর একত্রিত হইন। - তাহারা একে অপরকে বলিল, তোমরা মুহাশ্মদ (সা)-কে ডাকিয়া আন এবং তাহার সহিত আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যেন পরে তাহার আর কোন ওयর না থাকে অতঃপ্র जাহারা হयরত মুহাম্যদ (সা) কে এই বলিয়া সংবাদ দিল বে, আপনার কওমের গণ্যমান্য ব্যক্কিবর্গ আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে। রাসানूল্নাহ (সা) সংবাদ পাইয়া দ্রুত তাহাদের নিকট আসিলেন। তিনি ধারণা কর্যিয়াছিলেন, সষ্ষবতঃ তাহারা সত্যকে বুঝিতে পরিয়াছে। তিনি তাহাদের হেদায়তের প্রতি বড় আকাজ্কী ছিনেন তাহাদ্দর হ্দোয়াত গ্রহণই ছিন তাঁার নিকট বড়ই থ্রিয়। অতএব তিনি তাহ!দ্রর নিকট आসিয়া आসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহাষ্ (সা) আমরা আপনাকে ত্ুু ওयর পেশ করিবার জন্য ডাক্যিয়া পাঠইইয়াছি। আল্মাহর কসম, আপনি আপনরর কওমের মধ্যে বে বিবাদ সৃধ্টি করিয়াছেন আমরা আরবের অন্য কোন লোক সস্পকক ইহা জানিনা ব্যে. কোন বিবাদ সৃধ্টি করিয়াছে। आপনি আমাদের পৃর্ব-পুরুষদিগকে গালি দিয়াছেন। আমাদের ধর্মকে মন্দ ধর্ম বলিয়া ঊন্লেখ করেন ! আমাদের জ্ঞানী লোকদিগকে বোকা বলেন। আমাদ্রের উপাস্যদিগকে গালি দেন ও আমাদের মা্্য বিভেষ সৃষ্टि করিয়াছেন। আপনি আমাদের ও আপনার মাহ্মে সর্ব প্রকার বিরোধ সৃট্টি করিয়াছেন। যদি আপনি এই মতবাদ ধন-সম্পদ লাভের

জন্য পেশ করিয়া থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য ধন-সস্পদ একত্রিত করিয়া
 সরদারী লাভের উল্দেশ্যে ইহা পেশ করিয়া থাকেন। তবে আমরা তাহাও আপনার জন্য পেশ করিতেছি। আর यদি আপনি সায্রাজ্য নাডের উশ্mশ্যে করিয়া থাকেন। তবে আপনাকে আমরা আমাদের বাদশাহ মানিয়া লইতেছি। আর যদি কোন জ্বিনের প্রডােে আপনার মন্তিক্কে বিত্রিতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা উহার চিকিংসার জন্য প্রাণ খুলিয়া অর্থ খরচ করিব যাবত না আপনি সুস্থ হন।
 নাই। বরং আল্লাহ ত'আলা আমাকে তোমাদের প্রি রাসৃন হিসাবে প্রেরণণ করিয়াছেন এবং আমার প্রতি কিতাব অবতীী কর্রিয়াছেন আর আমাকে তিনি ঢোমাদিগকে সুসংবাদ দান ও তীতি থ্রদর্শননের জন্য নির্দেশ করিয়াছ্েন। অতঃপর आমি আমার প্রতিপানকের প্রেরিত বিষয়াদী তোমাদের নিকট প্পৗছাইয়াছি এবং তোমাদের জন্য কন্যাণ কামনা কর্রিয়াছি। আমি যাহা কিছू তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি यদি তোমরা উহা কবূল কর তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের অংশিদার হইবে। আর যদি তোমরা উহা রদ করিয়া দাও তবে আমি সবুর করিব এমন কি আল্ধাহ ঢোমাদের ও আমাদের মাঝেl ফয়সসালা কর্রিয়া দেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহম্মদ! আমরা যাহা आপনার নিকট পেশ করিয়াছি यদি आপনি উशা গ্রহণ না করেন তর্ব আপনি তো জানেন আমাদের শহর সর্বাধিক সংকীর্ণ শহর আমরা সর্বাধিক দরিদ্র আর আমরাই সর্বাধিক কঠিন জীবন যাপন করি। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন তিনি.ভেন আমাদের এই পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন যাহা আমাদের শহর সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ্ এবং তিনি ভেন আমাদhর শহরকে সুবিয়̦ত কর্রিয়া দেন আর তিনি ভ্যে শাম ও ইরাকের নহরসমূহ্রের ন্যায় আমাদ্র এই দেশের নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দেন। আর আপনি এই প্রা্থনাও করিবেন, তিনি যেন আমাদের পুরুর্যদিগকক জীবিত করিয়া দেন এবং তাহাদhর মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাব ভেন অবশাই থাকেন। তিনি একজন অতিসত্যবাদী লোক ছিলেন, আমরা ঢাহার নিকট আপনার সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব যে আপনি সত্ত কি মিথ্যা? আমরা আপনার নিকট বে প্রার্থনা করিয়াাছ यদি आপনি উহা পৃর্ণ করেন আর তাহারা आপনাকে সত্যাদী বলিয়া স্ীীকার করে তবে आমরা অবশ্যই আপনাকে মানিয়া লইব এবং আল্লাহর নিকট আপনার যে মর্যাদা রহিয়াছে উহা বুঝিব। আর ইহাও বুকিব বে তিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

তখন রাসূন্ন্নাহ (সা) বলিলেন আমি ঢো ইহার জন্য প্রেরিত হই নাই। আল্লাহ ত‘অানা বেই বস্যুসহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি উহা

তোমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি। यদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও आথিরাতের অংশীদার ইইবে আর যদি উহা তোমর়া রদ করিয়া দাও তবে আমি আল্লাহর হুকুম্মে অপেক্কায় সবুর করিতে থাকিব। এমন কি তিনি তোমাদের ও আমার মাবে ফয়োনা করিবেন। তখন তাহারা বলিন आচ্ঘ यদি আপনি ইহাতেও সম্মত না হন তবে আপনি রাসূল হইলে আপনার জানা আছে বে আমরা সংকুচ ভূমিতে বসবাস করিতেছি আমাদের ন্যায় অতাবী ও নিম্নজীবনের আর কেউ নাই তাই আর্পনি প্রার্থনা করুন যাহাতে পাহাড়সমূহ দূরে সড়াইয়া দেন আমাদের দেশ প্রশন্ত হয়, শাম ও ইরাক্কের ন্যায় নদীবহৃল প্রবাহিত হয়। এবং পৃর্ব্রের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয় বিশেষ কর্রিয়া কুছাই ইবনে কেনাব জীবিত হয় সে সত্যকথা বলিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব आপনি যাহা বলেন তাহা কি সত্য না বাতেল। আমরা যাহা বলিয়াছি যদি তাহা করেন এবং তাহারা আপনাকে সত্যায়িত করে আমরাও আপনাক্ সত্য বিশ্ধাস করিব এবং আপনার জंন্য বিশেষ মর্যাদা হইবে। তখন রাসূনুল্মাহ বলিলেনে আমি এই জন্য প্রেরিত ইই নাই আমি আল্লাহর পঙ্শ ইইতে বে দীন নিয়া প্রেরিত হইয়াছি তাকে তোমাদের কাছে পৌছছইয়া দিয়াছি। यদি তাহ গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের অংশ থাকিবে। আর यদি তকে রূদ করিয়া দাও আমি ধ্ধ্য্যারণ করিব। এবং তোমাদের ও আমার মাব্েে ফয়সানা করা পর্যত্ত অপেপ্ষা করিব। তাহারা বলিল যদি आপনি আমাদের এই ক্থা না মানেন তাহা হইলে আপনি আপনার প্রতিপানকের নিকট প্রা্থনা করুন তিনি যেন একজন ফিরিশিশ্তা পাঠাইয়া দেন যিনি আপনাকে সত্যায়িত করিবেন এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিবেন এবং আপনার প্রতিপানকেরে নিকট ইহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি যেন আপনাকে বাগানসমূহ দান করেন এবং স্বর্ণ ও চাদীत বালাখানা ও অট্যালিকা নির্মাণ করিয়া দেন এবং আপনাকে তিনি জীবিকা উপার্জনের ঝানেলা হইতে বে-নিয়ায করিয়া দেন। আমরা বেমন জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্যা করি আপনাকেও তদ্রপ জীবিকা উপার্জনের জন্য বাজারসমূহে ছুটাহুট করিতে দেখি। তাহা হইলেই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রাষ্ত মর্যাদাকে আমরা মানিয়া লইব,। রাসূলুল্মাহ (সা) তখন উত্তর করিলেন, आयি ইহা করিব না, आমি আমার প্রতিপানকের নিকট ইহার প্রা্থনাও করিব না। আমি তোমাদের প্রতি ইহার জন্য <্রেরিতও হই নাই। আমাকে তো আল্লাহ তা'আনা সুসংবাদ দানকারী ও Өীতি প্রদর্শনকাগী হিসাবে প্রেরণ কর্রিয়াছেন। যদি তোমরা আায়ার পেশকৃত দীন গ্রহণ কর তবে তে দুনিয়া ও আখিরাতের অংশীদার হইবে জার यদি উহা প্রত্তাখ্যান কর তবে আমি সবুর করিতে থাকিব যাবত না আল্gাহ আমাদের মাঝ্েে ফ্য়ালা করেন। তাহারা বলিল, আচ্ছা आপনি বলিয়া থাকেন আল্লাহ ইচ্মা করিলো আসমান ভঙ্িিয়া ফেনিতে পার্রেন অতএব আপনি আল্লাহকে বনিয়া আমাদের উপর

আসমান ভা্িয়া ফেলুন। মনে রাখিবেন, यদি আমাদের এই কথা পালন না করেন তবে আমরা কখনও আপনার প্রতি ঈমান আনিব না। তখন রাসৃলুল্মাহ (সা) বলিলেন "ইহা আল্লাহর এখতিয়ারের বিষয় তিনি যাহা ইচ্ম তাহাই করিবেন"। তখন তাহারা বলিन হে মুহামদ! আপনার প্রভু কি ইহা জানিত্ন বে, আমরা আপনার সহিত বৈঠকক করিব এবং বেই गকল প্রশ্ন আযরা আপনার নিকট করিয়াছ্ ঐ এ সকল প্রশ্ন করিব আর ভেই সকল বন্তুর আমরা প্রার্থনা করিয়াছি উহ্হা প্রার্থনা কবির। অতএব উচিৎ তো ছিল বে তিনি পূর্ব হইতে আপনাকে এই বিষয়ে অবগত করিতেন, এবং আপনার জবাব কি হওয়া উচিৎ তাহাও তিনি বনিয়া দিত্তেন আর আপনার কথা অস্বীকার করিলে তিনি আমাদের সহিত কি করিবেন তাহাও তিনি বনিয়া দিতেন। তবে খনিয়া রাখুন আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই কथা পৌছছ্য়াছে যে, ‘ইয়ামামাহ’ এর অধিবাসী ‘রহমান’ নামক এক ব্যাক্তি আপনাকে শিক্ষা দান করে। আল্ধাহর কসম, আমরা 'রহমান’কে বিশ্ধাস করিব না। আপনার নিকট আজ আমরা শেষ কথা বनিয়া গেনাম। আল্नाহর কসম, आপনাকে এই অবস্शায় স্বাধীন ছাড়িব না যাবত না ज্সপনাকে আমরা ধ্পংস করিয়া দিব কিং্বা আপনি আমাদিগকে ধ্ধংস করিয়া দিবেন।

তাহাদের একজন বলিল, জামরা ফিরিশিছ্তদদর পূজা করি আর তাহারা হইলেন, आল্মাহর কন্যা। কেহ বলিল, आমরা আপপনার প্রতি ঈমান আনিব না। याবৎ না আল্লাহ ফিরিশ্তাগণক্ দলে দলে আামাদর নিকট উপস্হিত করিরেন। তাহারা এই সকল কথা বनिল, তখন রাসূনুন্ধাহ (সা) উঠিয়া চলিয়া পেলেন। রাসূনুন্নাহ (সা)-এর এক ফুফাত ভাই আদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে মুগীয়াহ উঠিয়া রাসূলুল্মাহ (সা) কে বলিল, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম তোমার নিকট যাহা কিছু পেশ করিয়াছে তুমি উহা অস্বীকার করিয়াছ এবং ত!াহরা আল্নাহর নিকট তোমার যে কি মর্যাদা তাহা জানিবার জন্য কিছু প্রার্থনা করিয়াছে তুমি তাহাও অন্বীকার করিয়াছ এবং সর্বশেষ তুমি আযাব ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর, তাহা অবতীর্ণ করিবার জন্য তাহারা বলিয়াছে ঢুমি তাহাও অস্ধীকার করিয়াছ। তবে ওনিয়া রাখ, आমি তোমার প্রতি তত্ষণ পর্যন্ ঈমান অনিব না যাবত না আসমানে একটি সিঁড়ি লাগাইয়া উহাতে আরোহণ করিবে আর আমি তোমার প্রতি তাকাইয়া র্দেিতে থাকিব এবং একখানা খোলা কিতাব সাথ্রে করিয়া आনিবে এবং তোমর সহিত চার জন ফিরিশ্ত আসিয়া তোমার কথার সাক্ষ দান করিবে। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং রাসূনুল্ধাহ (সা) ও বড়ই ব্যথিত रुদয়ে ফिিরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, সষ্যবত তাহার কওম ঢাঁহাক্ রাসৃন হিসাবে গ্রহণ করিবে কিষ্ৰু যখন তাহাদর এই সকল जবাঙ্शিত কথ্া ঔনিলেন, তখন তিনি ভারাক্রান্ত হুদয় লইয়া ঘরে ফিরিলেন। যিয়াদ ইবনে আদ্মুন্নাহ বাক্কায়ী ইবনে ইসহাক (র) হইতে তিনি জনৈক আলেম হইতে তিনি সায়ীদ ইবন জববাইর ও ইকরিমাহ (র) হইত্ত তাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরাইশ কাফিররা ব্য মজলিস অনুষ্ঠিত করিয়াছিন যদি আল্লাহ ত'অালা তাহাদের এই মজলিস অনুঠ্ঠানের উদ্দেশ্য ইহা বুঝিত্তেন বে তাহারা বাষ্তবিক হেদায়াত লাভের
 আল্লাহ ত'আালা জানিতেন বে তাহাদের এই সকন অনুষ্ঠানের উদ্mেশ্যে ৩ষ্যু কুফর ও বিদ্দেষ ছাড়া কিছুই নহে। অতএব রাসূনুল্নাহ (সা) কে বলা হইল, यদি আপনি চান তবে তাহাদের সকল দর্খাস্ত মঞ্পুর করিব। কিনু জানিয়া রাাুন यদি ইহার পর তাহারা কুফর করে তবে তাহাদিগকে এমন কঠিন শাস্তি দান করিব, যাহা পূর্বে কাহাকেও দান করি নাই। आার যদি আপনি চান তবে তাহাদের জন্য তওবা ও রহ্মতের দ্মার উনুক্ত
 এবং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের ঘ্ঘার উন্থুক্ত করিয়া দিন্ন। এই সম্পর্কে
 ইবন আওয়াম (রা) কর্ত্ণ বর্ণিত হাদীসদ্রয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। আল্ধাহ ত'আলা আরো ইরশশাদ করিয়াছেন :



 جَنَّاتُتَجْرِكِ مِنْتَ

তাহারা বলে এই রাসূলের কি ইইন? সে আহার করে আর বাজারে চলাফিরা করে তাহার নিকট ফিরিশিতা কেন অবতীর্ণ হয় না? বে তাহার সহিত ভীতি প্রদশ্শন করিবে কিংবা তাহাকে ধন-ভাডার দান করে কিং্বা তাহার বাগ বাগিচা যাহা ইইতে সে খাইবে। অার যালেমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্পশ্ত লোকের অনুসরণ করিতেছ। দেখুন তে, তাহারা আপনার জন্য কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিয়াছে ফলে তাহারা ওমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না । লেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্মা করিলে আপনার জন্য তাহাদের প্রার্থিত বাগান অপেক্ষা উত্তম বাগানসমূহ আপনাকে দান করিতেন যাহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত ইইত আর আপনাকে তিনি অখালিকা ও বালাখানাও দান করিতেন কিন্ুু তাহাদের এই সকল প্রা্থনার উদ্দেশ্য হ্দোয়েত গ্রহণ নহে বরং মূল কারণ হইন তাহারা কিয়ামতকে অন্বীকার করে এবং বিদ্র্রপ করিয়াই এসকন প্রার্থনা করে আর যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য আমি আাুন প্রষ্থুত করিয়া রাখিয়াছি (ফোরকান-৭-১১)।
 আনিব না यাবৎ না ভূপৃষ্ঠ হইতে আমাদের জ্ন্য নহর প্রবাহিত কর্রেন। কুরাইশ কাফিররা হিজাযের উপর দিয়া নহর প্রবাহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল মহান শক্তিমান আল্লাহর পক্ষে ইহা কোন কঠিন কাজ নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের যাবতীয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিতেন কিন্ধু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তিনি জানিত়তন তাহারা কোন অবস্থাতেই হেদায়েত গ্রহণ করিত না। यেমন তিনি অন্যত্র

 প্রকার নিদর্শন আসিন্ৈেও ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে (ইউনুস-৯৬-৯৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন
 مَا كَانُوُا لِيُوْمُمْنُوا-
আর यদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্ত্ত অবতীর্ণ করি আর মৃত জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলে আর গায়েবের সকল বস্তু যদি তাহাদের সম্মুখে খোলাথুলি জমা করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না।
 বলেন কিয়ামত দিবসে আসমান ফাiটিয়া যাইবে । উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এই কথা যদি সত্য হয় তবে আজই আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন নিবেদন কর্তিয়া আসমান ফাটাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেখান তবেই আমরা আপনার «্রি ঈমান আনিব। যেমন তাহারা এই প্রার্থনা করিয়াছিল।


কে আল্লাহ! यদি এই সব কিছ্র আপনার পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করুন। হয়ত আইব (আ)-এর কওমও

 ফেলুন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিলেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হইলেন, রহমতের নবী তিনি হইলেন তওবার নবী, যাহাকে সমগ্গ বিপ্বের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি আল্লাহর নিকট তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন হইতে পারে তাহাদের বংশ হইতে এমন কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে কেবল মাত্র আল্নাহর ইবাদত করিবে শিরক করিবে না। আর বাস্তবে ঘটিয়াছেও তাহাই। কারণ উপরে যাহাদের উন্লেখ করা

ইব্ন কাছীর——४ (৬ষ্ঠ)

হইয়াছে পরবর্তীকালে তাহাদের অনেকেই উত্তম ইসলাম গ্রহণ কর্রিয়াছে এমন কি আদ্দুল্নাহ ইবনে আবৃ উমাইয়া বে রাসূনুন্নাহ (সা)-এর সহিত উড্টট কথা বলিয়াছিল পরবর্তীকানে সে ইসলাম গ্রহণ কর্য়াছিন। এবং স্রনণ্তকরণণ আাল্লাহর দররবারে তఆবা কর্রিয়াছিন।
 (র) " ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (র) বনেন



 আমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিবেন যাহা অমরা নিজেরাই পাঠ করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইঢে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে বে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রর বিদ্যমান
 প্রতিপালক মহাপিি্র তাহার সম্মুখ্যে কাহার কোন অধিকার চলে না তিনি তাহার বিশাল সাআ্রাজ্যেন একচ্ম্র অধিকারী তিনি যাহা ইচ্ম তাহাই করেন। তিনি ইচ্ম করিনে ঢোমাদের প্রা্থনা মঞ্জু করিবেন আর ইচ্মা না করিলে মঙ্র্রে করিবে না। আর আমি তো কেবল একজন রাসৃল মাত্র। আমার দায়িত্ৃ হইল কেবল আমার প্রতিপানকের রিসানত প্পীছছইয়া দেওয়া। আর তোমাদের হীত ও মগল কামনা করা আর আমি দায়িত্ণ পালন করিয়াছি। আর তোমরা বে প্রা্থনা কंরিয়াছ আমি উহা আাল্লাহর সোর্পদ করিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আनী ইবনে ইসহাক (রা)....আবূ উমামাহ (র) হইতে বর্ণিত বে রাসূলুন্ধাহ (সা) বর্ণনা করেন বে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট এই প্রস্তাব পেশ্র করিলেন তিনি আমার জন্য বাত়হা়্য মক্কাকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিতেন আমি বনিनাম্, হে আমার প্রতিপালক আমার ইহার প্রয়োজন নাই, বরং আমি এক দিন তৃণ্ডি সহকার আহার করিব এবং একদিন আমি ক্কুধার্ত থাকিব কিংবা এমনই কিছু তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমি ঙ্কুধার্ত থাকিব আপনার নিকট কাকুতি মিনতি করিব আর যখন তৃণ্ঠ ইইব আপনার প্রশীংসা করিব ও শোকর করিব। ইমাম তিরমিযী যুহদ অধ্যা<্যে সুওয়াইদ ইবন্ন নসর এর সৃত্রে সে হযরত ইবনুল মুবারক হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান এবং আনী ইবনে ইয়াযীদ দूर्बन।

##  

##  oَ

৯৪. ষখন উহা দিগের নিকট आসে পথ-নির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইচে বিরত রাণে উহাদিগের এই উক্তি, আল্লাহ কি মানুষকে রাাসূল কর্নিয়া পাঠাইয়াছেন?
৯৫. বল, ফिনিিশ্তাগণ यদি নিপ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচর্ণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে ফিরিশতাই উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।
 অধিকাশশ লোককে ঈমান আনিতে এবং রাসূনগণণর অনুকরণ করিতে কেবন মানুষকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করার প্রতি তাহাদের বিম্য়ই বাধা প্রদান করিয়াছে। ভেমন

 কার্ণ ハে আমি তাহাদের মধ্য হইতে একর্জন মানুচ্ষের কাছে অহী প্রেরণ কর্রিয়াছি আপনি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করুন এবং মু‘মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান করুন্ন; তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সত্য মর্যাদা রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে位 অণ্বীকৃতি কেবল এই কারণে ব্যে তার্হাদের নিকট দরনীর্ল প্রমাণসহ তাহার্দের রাসৃনগণ आগমন করেন অতঃপর তাহারা বলে মনুষ-ই কি আমাদিগকে হোায়েত দান কর্রিবে। ফिরजাউন ও তাহার সরদাররা বनिয়াছিন عابـدت आমরা कি এমন দুইজন মানুমের প্রতি ঈমান আনিব য়াহারা আর্মাদূর মত মানুষ উপর্ত তাহাদের কওম আমাদেরই অনুগত। অনুর্রপভাবে পৃর্ববর্তী উম্মতও তाशाদের রাসूনभণকে বनिয়াছ্ আমাদের পূর্বপুরুম্ষদের ধর্ম হইতে বিরত রাখাই তোমাদের কাম্য । काজেই ত়োমরা কোন প্রকাশ্য দনীল আমাদের নিকট পেশ কর। এই সম্বন্ধে পবিত্র কুর্রানে আর্রে অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি অনুগহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে তিনি মানুষ্যের মধ্য ইইতেই রাসূন প্রেরণ করিয়াছেন

যেন তাহার সহিত আলাপ কর্রিয়া সহজেই যাবতীয় বস্ঠু বুঝিতে পারে। যদি তিনি কোন ফিরিশিতাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা তাহার সহিত মুখামুখী ইইয়া কথাবার্ত বনিতেও পারিত না আর কোন বিষয় বুঝিতেও সক্ষম হইত না। ব্যেন

 তিনি তাহাদ্দের মধ্য হইতেই একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (আনে ইমরান-১৬৪)। আরো ইরশাদ হইয়াছে :


বেমন आমি তোমচদর মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেনাওয়াত করেনে, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্র দান করেন আর সেই বিষয় শিষ্ষাদান করেন यাহ তোমরা জানিতে না। অতএব তোমরা আমাক্ স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্যরণ করিব। এবং তোমরা আমার শোকর কর, না শোকরী করিও না (বাক্কৃার ১৫১-১৫Q) এখানেও তিনি ইরশশাদ করিয়াছেন 'نُ বের্মন তোমরা কর তবে তাহাদের প্রতি আসমান হইতে ফিরিশি্তাকে রাসূল্ল বানাইয়া ল্রেরণ করিতাম। কিত্তু যেহেহু তোমরা মানুষ অতএব তোমাদের প্রতি আমি অনু্মহ করিয়া মানুষকেই রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছ্ছি।

#  


৯৬. বল, জামার ও ঢোমাদিগেন মধ্যে সাক্ষী হিসাবে জাল্লাহই যথেষ্ট তিনি তাঁহার বাদ্দাদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেথ্থে।

তাফসীর 』 রাসূনून्নাহ (সা) আল্মাহর পক্ক হইতে যাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহার. সত্যত প্রমাণের জন্য আল্নাহ তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন বে তিনি যেন বলেন, आমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি আন্ধাহ উহা ভানরূপেই জানেন অতএব আমার ও তোমাদের মাৰে তিনিই সাক্ষী। আল্লাহ সম্বক্ধে यদি আমি কোন মিথ্যা কথা বলিতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে কঠিন শাস্তি দান করিতেন। বেমন
我 আমি তার্হাক্কে ডান হাতে পাকড়াও করিতাম অতঃপ্র আমি তাহার শ্বাসনানী কাটিয়া কেनिতাম।
 করিয়াই" জানেন ব্যে কে তাহাদের মধ্ধ্য পুরক্ষর অনুম্মহ ও হোায়েত পাইবার যোগ্য এবং কে ওমরাহী ও পথ ড্রৃত্া ও বদবখতীর যোগ্য।


৯৭.আল্লাহ যাহাদিগকে পথনির্দেশ কর্রেন ঢাহারা তো পথ প্রাপ্ত এবং याহাদিগকে তিনি পথ্্রষ্ঠ করেন ঢুমি কখনই ঢাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদিগের অতিভাবক পাইবে না, কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত কর্রিব উহাদিগেন মুথে ভর দিয়া চনা অবগ্থায় অন্ধ, মুক ও বধিন করিয়া। উহাদিণগে आবাস স্থল জাহান্নাম; যখনই .উহা স্তিমিত হইবে অামি তখन উহাদিগেের জন্য অগ্মি শিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

তাফসীর : আাল্লাহ ত'‘আলা ইরশাদ করেন তিনিই তাহার মা|খলূক্কে মধ্যে याবতীয় ক্মতা প্রঢ্যোগ করেন কেবন মাত্র তাহারই হকুম চনে। তিনি যাহাকে হেদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ প্ররাহ করিতে পারে না।। আর তিননি যাহাকে ও্যমরাহ করেন তাহার এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই যে তাহাকে হেদায়েত দান

 হেদায়েত প্রাষ্ত হয় র্রার যাহাক্ক" তিনি ত্মরাহ করেন তাহাদের জন্য आপনি কোন পথ প্রদर्শक भाइबেन ना। 1 তাহাদিগকে তাহাদের মুথ্খের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় একত্রিত করিন।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইবনে নুমাইর (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূনূন্নাহ (সা) কে জিঞ্ঞाসা করা হইল ইয়া রাসূলান্লাহ (সা)! মানুষ্বের মুখের উপর খাড়া কাাইয়া কিতাবে जাহাদিগকে একত্রিত করা ইইবে? তখন তিনি বनिলেন, ハ্যই মহান সত্তা মানুষকে দুই পাmenে উপর ভর দিয়া হাটাইতেছেন তিনি অহাদিগকে মুখ্ের উপর ভর দিয়া হাটাইতে সক্মম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ও তাহাদের সহীহ অ্ৰহৃদ্যে হাদীস দুইটি বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, जनীদ ইবন জমী কুরাইশী....হयায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ যর (রা) দভ্ডায়মান হইয়া বनिলেন হে, বন্ধু গিফার! তোমরা বল, কিন্ুু কসম খাইও না। কারণ, চরম সত্যবাদী রাসূনূन्बाহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সম্ত মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হইবে, একদল আর্রোহণকারী পানাহারকারী ও পরিষানকারী হইবে। একদল পা<্যে হাট্যিা ও দৌড়াইয়া চলিবে আর একদন তাহাদিগকে ফির্রিশ্তাগণ তাহাদ্দে মুখমভ্ডের উপর টানিয়া লইয়া যাইবে এবং দোयঘে একত্রিত করিবে। তখন এক ব্যকি বলিবে দুইদলকে তো আমরা বুঝিতে পারিয়াছি কিন্ুু যাহারা পায়ে হাটিবে ও দৌড়াইবে তাহারা কাহারা? তখন তিনি বলিলেন, বাহনকারী পওর উপর বিপদ আসিবে এমনকি এক ব্যক্তি তাহার একটি শ্যামলিময় ও সুফন বাগানের বিनिময়ে একটি উট্ধ্রী খরীদ করিতে চাহিবে কিষ্মু তাহাও সে পাইবে না।
 শিকার হইবে। বেমন তাহারা দুনিয়ায় সত্য বলিতে বোবা ছিল, সত্য শ্রবণে বধির ছিন এবং সত্য দর্শনে অন্ধ ছিল। তাহাদ্রে এই পাপের অনুর্রপ শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া ইইবে। অথচ, দর্শন শ্রবণ ইত্যাদির প্রয়োজন কিয়ামতে সর্বাধিক বেশী ইইবে। مُ مُ বলেন যখন জাহান্নাম নীরব ইইয়া যাইবে। মুজাহিদ বলেন, যখনই জাহন্নাম নির্বাপিত হইবে। 1
 তোমরা স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক আমি তোমাদের শাস্তিই বৃর্দ্র করিতে থাকিব।

##  <br> 


৯৮. ইহাই উহাদিগের প্রতিফন, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার কর্নিয়াছিন ও বनिয়াছিল অস্থিতে পরিণত ও চূণ্ণ-বিচূণ্ণ হইলেও আমরা কি নতুন সৃষ্টিজ্দপে পুনরুথিত হইব?
৯৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না ব্যে আল্লাহ যিনি আকাম মডুনী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুক্রপ সৃళ্ করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদিগের

জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ל কাল, याহাতে কোন সন্দেহ নাই, ঢथাপি সীমানংখनকারীীণ কুফ্রী কর্রা ব্যতীত ক্ষান্ত হইন না।

তাফসীর ः আল্লাহ ত'‘অালা ইরশাদ করেন, অন্ধ অবস্থায় বোবা অবস্থায় ও বধির অবস্থায় উথিত কর্রিবার বে শাষ্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে তাহার কারণ হইল বে, তাহারা আমাদের দনীল প্রমাণসমৃহ অস্বীকার করিয়াহ্ এবং পুনর্জীবন তাহারা অসষ্ভব বनिয়া মনে করিয়াহে
和 আর্মরা যখন পচিয়া গनিয়া ধ্পংস হইয়া যাইব মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইব তাহার পরও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হইয়া উথিত হইব? অতঃপর আল্লাহ ত‘অালা স্বীয় শক্তির উন্নেখ করিয়া বলেন, তিনি আসমান ও यমীন সৃট্টি করিয়াছেন যাহার এত শক্তি, এত ক্ষমতা তাহার পক্ষে পুনরায় তাহাদের সৃধ্টি করা অধিক সহজ। वেমন ইরশাদ शইয়াছে করিবার তুলনায় আসমান ও यর্নীন সৃষ্টি করা অধিক কঠিন ব্যাপার কিন্ুু আল্লাহর পক্ষে তো আসমান যমীন সৃষ্টি করাও কঠিন নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে,


जাহারা কি চিত্তা করে নাই বে ব্রেই সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি মৃতদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আরো ইরশশাদ হইয়াছে :


ভ্যই মহান সত্তা আসমানসমূহ ও यমীন সৃষ্টি কর্রিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের মত মান্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? নিচয় সক্ষম তিনি তো বড়ই সৃষ্টিকর্তা মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন বস্থু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সেই বস্তুকে 'হইয়া যাও' হকুম করেন অমনি উহা হইয়া যায়।

আর এখানে আল্লাহ ত'আআলা ইরশাদ করিয়াছেন

তাহারা কি দেখেন নাই बে সেই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও यমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। অর্থাৎ কিয়ামত দিবলে

তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার ঠিক জদ্রপ সৃষ্টি করিবেন বেমন তিনি প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি রিয়াছিলেন।
 কর্রিবার জন্য ও তাহািিগকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য একটি নির্দিষ সময় নির্বাচিত কর্য়য়া রাখিয়াদেন। সেই সময়টি অতিবাহিত হఆয়া জরুরী। বেমন ইরশাদ इইয়াহে
 কার্যেম হইবার পর্ও তার্হাদদর শ্যরাহী ও অহংকারকে পরিতাগ করে নাই।


১০o. বন, यদি তোমরা জামার প্রতিপানকের দয়ার ज़াঙ্ডার্রে অধিকারী হইতে, তবুও ‘‘্য় হইয়া যাইবে’ এই আাশঙ্কায় তোমর্যা উহা ধর্রিয়া র্রাখিচে; মানুষতো অতিশয় কৃপণ।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ ত'অালা তাহার রাসূন হযরত মুহাম্ (সা) কে বলেন, হে যুহাম্মদ! (সা) আপনি বলিয়া দিন, হে মানুষ! यদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাঙ্ডারে ক্মেত প্রড়োগ করিবার অধিকারী হইতে তবে উহা খরচ হইয়া যাওয়ার আশংকায় খরচ করিতে বিরত থাকিত। হयরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন "দারিদ্দের ভয়ে তোমরা উহা খরচ করিতে না।" অথচ, আল্লাহর ধন-ভাডার কখনোও লেষ হয় না। তবে খরচ করিতে বিরত থাকিবার মূন কারণ হইল তোমাদের স্বভাবের মধ্যে কৃপণত ও সংকীণ্ণতা রহিয়াহে এবং এই স্বजাবগত সংকীীত্ণতার কারণে যাহা খরচ করিলে শেষ হয় উহা খরচ করিতে তোমরা বিরত थাকিতে।
 रইয়ाश সাম্যাজ্যের কোন অংশের অধিকারী হইইয়াছ্ তাহা হইনে তো তাহারা মানুষকে একটি কড়িও দান করিবে না। আলোচ্য আয়াতে আল্gাহ তাআালা মানুষ জাতির স্বভবপত দোষ্রে কথাই উন্লেথ করিয়াছছন। কিন্ুু তিনি যাহাকে তাওফীক দান করেন সে তাহার এই স্বভাবের উপর বিজয়ী হয়। কৃপণতা ও অস্থিরতা মানুম্বের জন্মগত স্বতাব। ইরশাদ

 স্পে করে তখন সে অश্থির হইয়া পড়ে আর যখন কোন মান দhৗলত নাভ করে তখন

লে কৃপণতা করে কিন্ুু যাহারা নামাযী তাহারা ইহা হইতে মুক্ত। পবিত্র কুরঅানে এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছছ। ইহা দ্রারা আল্লাহ ত‘আলালার রহমত ও অনুগ্রহের পর্রিচয় পাওয়া যায় । বুখারী ও মুসলিম শরীফফে বর্ণিত


আল্লাহর গাত পরিপৃণ্ণ দিবা রাত্রির অজস্র ব্যয় উহাকে হ্রাস করে না। ঢোমরা কি দেখনা ব্যে যখন হইতে আল্লাহ ত‘আলা আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি ব্য় করিতেছেন কিন্ঠু তাহার ধন-ভান্ডার হইত্র কিছুই কমিয়া যায় না।




「


১০১. ঢুমি বনী ইস্রাभনকে জিঞ্ঞাসা করিয়া দেখ জামি মূাা (অা) কে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে ঢাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল, ফির ‘আউন ঢাহাকে বনিয়াছিন, হে মূস! ! ামি তো মনে করি তুমি যাদুগ্চ।
 निদর্শন जকাশ মডুনী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবणীর্ণ করিয়াছেন- প্রত্যক প্রমাণস্বর্পপ। হে ফিন্ন‘অাউন! আমি তো দেখিতেছি তোমার্ ধ্ধংস আসন্ন।
১০৩. অতঃপ্র ফিন্ন‘জাউন তাহাদিগকে দেশ হইতে উজ্ছেদ কর্নিবার সংকল্প করিল; ঢখन অমি ফির‘‘উন ও ঢাহার সংগিগণ সকনকে নিমজ্জিত কর্রিলাম।
208. ইহার পর্র জামি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, ঢোমরা ভূ-शৃष্ঠে বসবাস কর এবং यখন কিয়ামতের খতিশ্রুতি বাষ্তবায়িত হইবে ঢখন তোমাদিগের সকনকে জাম এক্র্র কন্রিয়া উপস্থিত করিব।

ইব্ন কাছীর—8৯ (৬ষ্ঠ)

তাফস্সীর ः আল্মাহ ত'অানা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত মূসা (আ)কে নয়টি মু'জিযা দিয়া ফিন্র্জাউন্নের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা তাঁার নবুওয়তের পক্ষে দनोল ছিন। जার তাহা হইন- ). লাঠি যাহা সাপ হইয়া যাইত। ২. হাতের ওভ্রতা ৩. বনী ইসরাঈनের পারাপার্রে জন্য নদীর রাস্তা হইয়া যাওয়া 8. তুফান ৫. পছপাল ৬. উকুন ৭. ব্যাং ৮. রক্তের শাস্তি যাহ প্রত্যেক পাত্র দেখা দিত ৯. দুর্ডিক। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) ইহা বনিয়াছেন। মুহম্মদ ইবন কা'ব বলেন, মু'জিযা কয়াট হইন', 2. হাতের eভ্রত ২. नাঠি সূরা আ’’রাফে উল্লেথিত পাচচটি। মান মিটিয়া যাওয়া ও পাথর। इযরত ইবন্নে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরামাহ শা‘বী ও কাতাদাহ (র)
 यাওয়া 8. তুফ্যন ৫. প্গপান ৬. উকুন ৭. ব্যাংগ ৮. রক্ত ও ৯. দুর্ভিক। এই নয়টি শক্তিশাनী ও প্রকাশ্য। হাসান বসরী (র)-এর মতে দুর্ডিক্ ও বাগানের ফল ফ্নাদী ড্রাস পাওয়া একই বস্হু। তাঁহার মতে নবম মু'জিযা হইল যাদুকরদের সমস্ত সাপকে হযরত মূসা (আা)-এর नाঠिর গিনিয়া ফেনা।
 आর তাহারা ছিন-ই অপরাধী গোষ্ঠী। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর প্রত্যক্ষ নয়টি মু'জিযা দেয়া সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিন। তাহাদের অন্তর যদিও উহা বিশ্ধাস করিয়াছিন কিন্ু যুলুম ও বাড়াবাড়ি কর্রিয়া जাহারা সুথে অস্বীকার-ই করিতে থাকিন। जনুর্পপভারে কুরাইশ কাফির্রা ব্যে সকন মু'জিযা ও নিদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিত্ছে, তাহারা বনিত্তেছে যাবৎ না আপনি এই ভুপৃঠ্ঠ হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করিবেন आমরা ঈমান আনিব না। তাহাদের এই ধরনের আরো ভেই সকল আবদার রহিয়াহে यদি আমি উহা পূণ্ণও করিয়া দেই তবুও তাহারা ফিরআউন ও তাহার কওমের ন্যায় ঈমান আনিবে না। ফিরআআউ হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে সকল



 দ্বারা এই নয়টি মু'জ্যিা-ই বুঝান ইইয়়ে। ইরশাদ ইইয়াছ্ :


আত্র আয়াত দুটির মধ্যে লাঠি ও হাত্র কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়টি সূরা जা’রেফ্রে মধ্ব্য উন্नেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই নয়টি ছড়াও

হযরত মূসা (আ) কে আরো অনেক মু'জিযা দান করা হইয়াছিন। উহার মধ্যে লাঠি দ্বারা পাথরের উभর আঘাত করিয়া পানি বাহির করা মেঘের দ্যারা ছায়া দান। মান্না ও সানওয়া অবতীী করা আর্রো অনেক মু'জিযা যাহা মিসর ত্যাগ করিবার পর দান করা হইয়াছিন। কিন্ুু আলোচ্য আয়াতে মাত্র নয়টি মু’জিযার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ফির‘অউন ও তাহার কওম এই নয়টি মু‘জিযা দেখিতে পাইয়াছিন। অতএব উহাই তাহাদের উপর দনীন হিসাবে কায়েম হইয়াছিন। কিন্ুু তাহারা উহাকে অস্বীকার কর্রিয়াছিল ও কুফ্র করিয়াছিন।

ইমম আহমদ (র) আহমদ বনেন, ইয়াযীদ....সাক্ওয়ান ইবনে আস্সান মুরাদী, হইতে বর্ণনা কর্রেন, তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূhী তাহার সাথীকে বলিল, চল, আমরা এই নবীর নিকট গিয়া উল্লেথিত নয়ি আয়াত সস্পক্কে জিজ্ঞাসা করি? তথन তাহার সাথী বলিল, पूমি তাহাকে নবী বनिও না, কারণ, यদি তিনি ইহা ঔনিতে পারেন বে তুমি তাহাকে নবী বলিয়াছি তবে তাহার চার চক্ষু হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর নিকট গিয়া নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্बাহ (সা) বলিলেন উহা হইল, ১. তোমরা আল্লাহর সহিত শরীক করির্ব না। (२) চूরি করিবে না। ৩. ব্যडিচার করিবে না 8. অন্যায়তাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না। ৫: যাদু করিবে না ৬. সুদ খাইবে না। ৭. কোন নিরাপরাধ ব্যক্টিকে হত্যা করিবার উল্দেশ্যে বাদশাহর নিকট নইয়া যাইবে না ৮. কোন পূত-পবিত্র লোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিবে না। অথবা তিনি বলিয়াছেন জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না। ৩’বা সন্দেহ করিয়াছেন। হে ইয়াহূদী গোষ্ঠী বিশেষ করিয়া তোমরা সণ্তাহের দিনেে অর্থাৎ শনিবার্রের ব্যাপারে সীমা অত্ক্রম করিবে না।" অতঃপর তাহারা উভয়ই রাসৃনুল্बাহ (সা)-এর হাতের ও পাফ্যের চ্মু খাইলেন। এবং বলিন আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি নবী। রাসূলুল্নাহ (সা) জিঞ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছ, তবে আমার অনুসরণ করিতে তোমাদের বাধা কিসের? ঢাহারা বলিল, যেহেতু হযরত দাউদ (আ) দু‘অা করিয়াছিলেন, বে সর্বদা তাহার বশশধরের মধ্যে নবী থাকিবেন। আর এখন যদি আমরা ইসলাম প্রহণ করি তবে ইয়াহূদীরা আমাদিগকক হত্যা কর্রিবে আমরা আশংকা করিতেছি। ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) হাদীসটি অনুক্রপ বর্ণনা করিয়াছ্ছন । ইবনে জরীীর (রা)ও ঢাহার ঢাফসীরে ও‘বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছছন । ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বনিয়া উল্লেখ করিয়াছ্ন। কিন্তু হাদীসটিি বিওদ্ধ হওয়ার ব্যপরটি জটিল। কারণ আবদুল্ধাহ ইবনে সানামাহর শ্মরণ শক্তি দুর্বল। এবং মুহাদ্দিসগণ তাহার সশ্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তওওাতে উল্লেখিত দশঢি আহকামকে তিনি নয়টি আয়াত (নিদর্শন) মনে করিয়া

বলিয়াছেন কিন্ুু ফির'অউনের উপর দলীর কায়েম করিবার সহিত এই আহকামের
 বनिয়াছিলেন অবশ্যু এই ক্থা জান यে आস্রমান ও যমীনের প্রতিপালকই এই নিদর্শনসমূহ আমার সত্যणর উপর দनीয় হिসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। আর হে ফির্রাঊন! আমিতো তোমাকে ধ্রংস প্রাপ্ত মনে করি। তুমি পরাজিত হইবে।

তালেব (রা) হইতে ইश বর্ণিত। কিলু L কে যবরসহ পড়াটা অধিকাংশ কারীদের
 ইইয়াছে。


যখন তাহাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্ষক্তভে আসিল তাহারা বলিল ইহা তেে প্রকাশ্য যাদু। আার তাহারা উহা যুনুম ও অহংকার ভরে অস্বীকার কর্রিল অথচ, जাহাদের जন্তর উহা বিশ্বাস করিয়াছিল। এই সকল দনীল দ্মারা ইহাই প্রমাণিত যে, নয়়ি আয়াত দ্বারা নয়টটি মু'জিযাই উc্দেশ্য। आর তাহা হইল— লাচি, হাতের ৫ভ্রত,
 ক্য়ি বস্যুই এমন ছিল যাহাকে ফির'আউন ও তাহার কওমের উপর হযরত মূসা (আ)-এর সত্তত ও আল্নাহর অত্তিত্বের উপর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। তবে
 "সালামাহ-बর পক্ষ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ, তাহার বর্ণিত কিছু মুনকার হাদীসও আছে। সষ্ববতঃ উক্ত দুই ইয়াহূদী রাসূনুল্নাহ (সা) এবং হযরত মূসার এর প্রতি অবত়ারিত দশটি আহকাম সম্পর্কেই জিষ্ঞাসা করিয়াছিন আর রাসূনুন্নাহ (সা) সেই দশঢি আহকামই তাহাদিগকে ఆনাইয়া ছিলেন। কিুু রাবী ও আহকামের মধ্যে পার্থক করিতে সক্ষুম হন নাই অতএব তিনি দশ আহকামকেই
 সে বনী ইসরাঈলকে দেশ হইতে উৎখাত কর্রিয়া দিবে ও বিতাড়িত করিয়া দিবে

অতঃপর জমি তাহাকে তাহার সभীদিগকে সকলকেই পানিতে নিমজ্জিज করিয়াছিলাম। এবং উহার পর আমি বনী ইসরাঋলকে বলিনাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর। অত্র আয়াতে হयরত মুহাশ্মদ (সা)-এর জন্য মক্কা বিজট্যের সুসংবাদ রহিয়াছে। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং হিজরততর পূর্বুই ইহা অবতীর হইয়াছে। घটনা घটিয়াহেও তদ্র্প। মক্কাবাসীরা রাসুলুল্बাহ (সা) কে দেশ ইইত্ বিতাড়িত করিবার প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছিন। বেমন ইরহাদ হইয়াছে
 করিয়াছিন ব্যে তাহারা আপনাকে স্বদেশ .ইইতে বাহির করিয়া দিতে পার্র। কিন্ু আল্লাহ তাআালা তাহার রাসূল (সা) কে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কার অধিকারী করিলেন এবং তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ কiরিলেন। কিত্মু তিনি মक্কা বাসীদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন কর্রিয়া অধিক ধধর্য ও অনুগ্রদ্রে পরিচয় দান করিলেন।
 ফिর'আউনের সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার ধন-সশ্পদ ও বাগানসমূহ ও यাবতীয় ধন-ভাড্ডারের মানিক করিয়াছিলেন। বেমন ইর্যাזi ইইয়াছে
 এখানে ইর্রশাদ হইয়াহে।

 বসর্বাস কর্র। অতঃপর যখন আখিরাত্তর ওয়াদা আসিবে তখন ঢোমাদের সকলকেই অমি একত্রিত কর্রিব। অর্থাৎ তোম‘দীগকে ও তোমাদের শজ্রুদিগকে সকনকেই একত্রিত করিবি। ইবনে আব্বাস (র) সুজাহিদ কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) বলেন,
 শক্ররা সনরকে একত্রিত করিন।

##  <br> 

১০৫. आমি সত্যসহই কুর্রजান অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই
 প্রেরণ কর্রিয়াছি।
১০৬. आমি কুর্ণजান অবতীর্ণ কর্রিয়াছি খল্ভ খভভাবে যাহাত ঢুমি উহা মানুষ্েে নিকট পাঠ করিতে পার ক্রহম ক্রন্মে, এবং অাম উহা ক্রমশ অবতীর্ণ কর্রিয়াছি।

তাফ্সীর : আল্লাহ ত'আলা পবিত্র কুর্রান মজীদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন এই কুরআন সত্যসহ অবতীী হইয়াছ্ অর্থাৎ ইহাতে কেবল সত্যই নিহিত রহহিয়াছে বেমন

 করা ইইয়াছ্।। তিনি উ়হ স্বীয় জানেই অবতীী কর্রিয়াছ্নে আর ফিরিশ্ত্ণগণও সাক্ষ্য দান করেন। ইহার মধ্যে বিদ্যমান সকন আহকাম, আদেশ নিষেবে তাহার পক্ষ হইতেই অবতরিত। । সহকারে অবতীর্ণ হইয়াঁে। ইহা আল্লাহর কানাম ছাড়া অন্য কিছুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অবতীর্ণ হয় নাই। ইহাভে অন্য কিছু বৃদ্ধিও করা হয় নাই। जার ইহা হইতে কিছু কমও করা হয় নাই। ইহা বড়ই আমানতদার শক্তিশাनী ফিরিশিত্ত আনপার নিকট
 মু'মিন আপনার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য জপনাক্কে সুসংবাদতাক্রপপ এবং কাফির্রদের জন্য আপনাকে ভীতি প্রদর্শনর্রপে প্রেরণ কর্রিয়াছি।
 হইবে, এই ক্ররানকে লওাহ মাহফু ইইতে প্রথম আসমানের বায়তুন ইজ্জতে আমি একবারই অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর তেইশ বংসর্রে দীর্ঘকালে প্রক্যোজন অনুযায়ী অब্প অब्र করিয়া রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর প্রতি অবতীী করিয়াছি। হয়তত ইবন আব্বাস (রা)
 তাশদীদসহ৫ পড়া ইইয়া থাকে। তখন जর্থ হইবে, এই কুরজানকক এক এক আয়াত করিয়া স্প্ট ব্যাখ্যাসহ আমি অবতীর্ণ করিয়া|iি। ইহাও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

 ইश जब्र जল্প করিয়াই অবতীর্ণ কর্রিয়ছ



১০৭. বল, ঢোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে।

دob. এবং বল, আমাদিগের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।
১০৯. এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যেই সকল লোক এই কুরআনকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আপনি বनिয়া দিন কিছু আসে যায় না বাস্তবে উহা মহাসত্য পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছে। এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছে কুরআনের পূর্বে যেই সকল আল্মাহর নেক বান্দাগণকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং তাহারা উহাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন না করিয়াই উহার প্রতি
 কিতাব তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা মস্তক অবনতত করিয়া সিজদায় পড়িয়া यায়। অর্থাৎ শেষ নবী হयরত মুহাশ্মদ (সা) যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তা‘আলা যে তাহার অনুপ্রহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য করিয়াছেন
 "j̉ এn বহু বচন অর্থ চেহারার নিম্নভাগ।

আল্লাহর মহাক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তিনি যে তাহার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মুখে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেরণ সশ্পর্কে বে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে তিনি তাহার খেলাফ করিবেন না। ইহার জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থ্থ তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক মহা পবিত্র এবং তাহার কৃতওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

 ইরশাদ হইয়াছে প্রাপ্ত হয় তাহাদের হেদায়াত ও তাকওয়া আরো অধিক বৃদ্ধি পায়।

৩৯২

 سَبِّيْگِ 0

##  

১১০. বল, তোমরা "আল্লাহ! নামে আহ্নান কর বা ‘রহমান’ নামে আহ্নান কর, তোমরা যে নামেই আহ্নান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার। সালাতে স্বর উচ্চ করিওনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মंষ্য পথ অবলম্বন - কর্র।
১১১. বল, প্রশংসা আল্লাহরই यিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাঁই এবং यিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সস্জ্রমে তাঁহার মাহাষ্ম্য ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! আপনি ঐ স সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্মাহর ‘রহমান’ নামকে অস্বীকার করে।

তোমরা চাও আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান বলিয়া ডাক এই দুই নামে কোন পার্থক্য নাই অতএব যেই নামে ডাক ডাকিতে পার। আল্লাহর তো এই দুই নাম ছাড়াও আরো অনেক নাম রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


তিনি সেই মহান আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বস্তুকে জানেন তিনি রহমান তিনি রহীম ................. তাহার অনেক সুন্দর নাম রহিয়াছে। আসমানসমূহ ও যমীনের সকল বস্তু তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করে।

মকহুল (র) বর্ণনা করেন, এক মুশরিক নবী করীম (সা) কে তাহার সিজদাকালে বলিতে খনিল ${ }^{\prime}$ কেবল এক মাবুদককে ডাকে অথচ, এখন তিনি দুইজনকে ডাকিতেছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) উভয় রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 আব্বার্স (র) হইতে বর্ণনা কর্রে যে রাসূনুল্ধাহ (সা) যখন মক্কায় লুকাইয়া থাকিতেন তथन এই आয়াত আব্বাস (রা) বলেন, র্রাসূনूন্নাহ (সা) যথন্ন তাহার সাহাবীগণকে লইয়া সানাত পড়িতেন তখন উচস্বরে পড়িতেন। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরজানকে এবং যিনি উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে সকনকে গালি দিত। তখन আল্gा ত'জাना তাহার নবীকে বनिলেন কিরাত পড়িবেন না তাহা হইলে মুশরিকরা উহা শ্র্বণ কর্রিয়া কুরআানকে গালি দিবে।
 কর্রিতে না পারে। มুসলিম শরীফে জাবূ বিশর জ'ফে ইবনে আয়াস হইखে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। যাহ्হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইঢে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অবশ্য তিনি কিছू অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূন্ম্木াহ (সা) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করিলেন তখন এই সমস্যা দূর হইন এখন তিনি বেমন ইচ্ম পড়িতে পারিতেন।

মুহাম্ ই ইবনে ইসহাক (র) বলেন, দাউদ ইবনে হুসাইন (র) ইকরিমাহ ইইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, রাসূনুল্নাহ (সা) যখন সালাত ঊচ্চর্বরে কিরাত পড়িতেন তখন মুশরিকরা দূর্রে সরিয়া যাইত এবং কুরজান শ্রবণ করিতে অস্থীকার করিত। কেহ শ্রবণ করিচে চাইলে তাহাদের ভ<্যে চুরি করিয়া শ্রবণ করিত। কিন্ুু যथন সে বুঝিত মুশরিকরা জানিয়া ফেলিয়াছ্ তথন সে চলিয়া यাইত। কিন্ঠू यদি তিনি নিম্ন্বরে কিন্রাত পড়িতেন তবে তাহার সাহাবীগণ যাহারা তাহার কিরাত শ্রবণ করিতে আা্রহী তাহারা উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না। তখন
 উচ্চম্বরেও পড়িবেন না। আর একেবার্র এত নিম্নম্বরেও পড়ির্রেন না বেন তাহারা চুপি চूপি চूরি করিয়া শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্মারা উপকৃত হইতে ব্যর্থ হয়।
 বসর্রী কার্তাদাহ (র)ও অনুর্পপ মত প্রকাশ কর্রিয়াছেন বে, আলোচ্য আয়াতটি সানাত সশ্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকৃব (র)....মমহাম্মদ ইবনে সীগীীন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইহা জানিতে পার্রিয়াছি বে হয়তত আবূ বকর (র) যথন সানাত পড়িতেন তখন অতি মূপে সালাত পড়িতেন অপর পক্ষে হযরত ওমর (রা) যখন পড়িতেন তখন তিনি উচম্বরে পড়িতেন.। হयরত আবূ বকর (রা কে জিষ্ঞাসা করা

ইইন. আপনি এত় নিম্নম্বরে সালাত পড়েন কেন? তিনি বনিলেন আমি তো আমার প্রতিপানকের সহিত কথা বলি। आার তিনি তো আমার সকন প্রর্যোজন সম্পর্কে অবগত। তখন তাহাকে বনা হইন, আপনি ভানই করেন। হযরত ওমর (রা) কে জিঞ্ঞাসা কর্রা হইন্, আপনি কেেন উচ্চস্বরে পড়েন। তিনি বলিলেন, আমি শয়তানকে বিতাড়িত করি আর ঘুমন্তকে জাগ্তত করি তখন তাহাকেও বলা হইন আপনিও খ্ব ভাল করেন । অতঃপর যখন
 স্বর কিছুটা বুলন্দ করুন এবং হযরত ওমের (রা) কে বলা হইন আপনি আপনার স্বর কিছूটা নীঢू করুন। আশ'আস হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে তিনি হयরতত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন তিনি বলেন আলোচ আয়াতটি দু‘আ সম্পর্কে অবতীর্ণ ইইয়াছে। সাওরী ও মালেক হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) ইইতে অনুর্পপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন ব্যে আয়াতটি দু‘আ সম্পক্কে অবতীর হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর আবূ ইয়াय মাকহুন ও উরওয়াহ ইবনে যুবাইরও অনুর্ণপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাওরী (র) ইবনে আইয়াশ আমেরী ইইতে তিনি আব্মুল্মা ইবনে শাদ্mাদ ইইতে বর্ণনা করেন বনু তামীম গোত্রের এক্জজন



ইবনে জরীীর (র) বলেন, আবূ ছায়ের (র)...হহযরত আয়েশা '(রা) হইতত বর্ণিত বে আলোচ্য আয়াতটি তাশাহহ্দ স্প্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হাফস ইবনে গিয়াস (র) มুহাম্দ ইবন সীরীী (র) হইতেও অনুর্প বর্ণনা করিয়াছেন।

जাनী ইবনে আবূ তাनহা (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 জন্য পড়িবেনা অার মানুসের ভর্যে উহ্হা পরিত্যাগও করিও না। সাওরী (র) মানসূর্রে সূত্রে হাসান বসরী (র) হইতে অত্র আয়াতের ব্যাথ্যা করিয়াছ্নে যখন উচ্চম্বরে পড় তখन তো ভাল করিয়া পড় আর ঢূপে মूপে পড়িবার সময় খারাপ কর্য়া পড় তোমরা এমন করিবে না। आবুর রায়্যাক মা’মার্রে সূত্রে হাসান (র) হইতে এবং হিশাম (র) আওফ্রের সূত্রে হাসান হইতে অনুক্রপ ব্যাখ্যা থ্রদান করিয়াছেন। সায়ীদ, কাতাদাহ (র) এর সূত্রেও হাসান (র) হইতে একই তাফসীীর পেশ কর্যিয়াছেন।

 উচম্বরে পড়িয়া উঠিত এবং তাহার সহিত. সকলেই চিৎকার করিয়া পড়িতে খরু

করিত। উল্লেথিত আয়াত্র মুসনমানগণকে এইর্রপ করিতে আল্gাছ নিষ্ষে করিয়াছেন। তবে কিতাবে পড়িতে হইবে? সেই নিয়ম হযরত জিবরীী (আা) বলিয়া দিয়াছেন। जা্থাৎ মধ্যবর্তী পথ অবলব্বন করতে হইবে।
 জন্য যিনি ককান সর্ত্তান স্शির করেন না। आল্লাহ তাজালা ঢাহার সত্তার জন্য উত্তম নামসমূহ স্থির কর্রিয়া উক্ত আয়াত্র মধ্য যাবতীয় দোষ হইতে স্বীয় সত্তাকে মুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন । जবং ইররশাদ করিয়া
 জন্য কোন স্ত্তান স্থির করেন নাই আর তাহার সায়াজ্যে তাহার কোন শরীীঔ নাই। তিনি এক ও অদ্দিতীয় তিনি বে-নিয়াय ও মুখাপপক্কীীী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন

 সাহাय্যকারী উজীর ও পরমার্শ দাতারও প্রয়োজন নাই। তিনিই যাবতীয় বস্তুকে সৃৃ্টি করিয়াছেন। তিনি যাবতীয় বস্থুর ব্যবস্থাপনা কর্রে, यাবতীয় বস্ুুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিनि এক ও অদ্বিতীয় তাহার কোন শর্রীক নাई। মুজাহিদ বনেন,
 আর না কার্হার ও সাহাया গ্রার্থনা করেন। কथা বলে তাহা হইতে আল্লাহর মহত্ণ ও বড়ত্ণ ঘোষণা করুন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনূস (র) ইবনে ওহব হইতে তিনি আবূ সখุর হইতে তিনি কুরাযী হইতে বর্ণিত তিनि

 কোন শরীক নাই কিন্ুু এমন শরীক আছে যাহার মালিক আপনিই এবং তাহার কর্ত্থত্ৃাধীন বস্তুর মালিকও আপনিই। সাবী ও অগ্নিপৃজকরা বनিত, यদি আল্লাহর সাহায্যকারী না হইত তবে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করিতে সক্ম হইতেন না। তখন অবতীর হইন :


ইবনে জরীর (র) আরো বনেন, বিশর (র).... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত বে নবী করীম (সা) তাহার পরিবারভুক্ত ছোট বড় Јকন লোক্জনকে এই আয়াত শিক্ষ

निजिन। এই আয়াতকে আয়াতুন ইজ্জ নামকরণ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, বেই ঘরে এই আয়াত পাঠ করা হয় উহাত না তো চুরি সং৭টিত হয় আর না অন্য কোন বিপদ আলে।

হাফিয आবূ ইয়ালা (র) বলেন, বিশর ইবনে সায়হান বিসরী (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূল্ন্নাহ (সা) বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাহার হাত আমার হাতের মধ্যে কিংবা আমার হাত তাঁহার হাতের মধ্যে ছিন এই অবস্থায় তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট আগমন করিলেন. বে ছিন অতি করুন্নাবস্शায়। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন তোমার এই অবস্থা কেন? লোকটট বলিল, রোগ ও কষ্ট এই দুইটি বস্তু আমাকে এই অবস্থায় রৌছছইয়াছে তখন, তিনি বनिলেন, তোমাকে কি কিছু এমন কালেমা শিক্ষ দিব না যাহা তোমার রোগ ও কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিবে। সে বলিল, অবশ্যাই বলুন ইয়া রাসূলাল্নাহ! বদর ও ওহোদ यুক্ধে আপনার সহিত শड़ীক হఆয়ায়ও আমার এত খুশী হইত না যত খুশী আমার ইহাতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুন্নাহ (সা) মৃদু হািি দিয়া বলিলেন, তুমি বদর ও ওহোদে শরীক মহান ব্যক্তিদের সেই মর্যদা পাইবে কোথা হইতে? তাহাদের มুকাবিলায় তুমি ঢো একজন শূন্য হশ্ত ফকীর। রাবী বলেন তখ্থ হযরত আবূ হৃরায়রা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূনুল্লাহ! আপনি আমাকেই উহা শিক্ন দান করুন। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন তুমি বল,


হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন করিলেন তখন আমার অবস্থা অন্ক সুন্দর ছিল। রাসূলুল্নাহ (সা) আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা। তোমার এই কি অবস্থা? আমি বলিলাম, যেই কালেমা আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি উহা সদা পাঠ করিয়াছিলাম। যাহার ফলে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মতন মুনকার। ?

## সূর্রা অাन्-কাহ্থাফ

মক্কী ১১০ আয়াত, ১২ রুকু



সূরা কাহাফ-এর ফযীলত বিশেষত উহার শেষ দশ আয়াতের ফযীলতের বর্ণনা এবং এই সূরাটি যে দজ্জালের ফিৎনা হইতে সংরক্ষণকারী উহার আলোচনা :

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর (র)....বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল এবং তাহার বাড়িতে একটি পশ্ড তখন ছুটাছুটি করিতেছিল। লোকটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইন যে সামিয়ানার ন্যায় মেঘমালা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উহার আলোচনা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি পাঠ করিতে থাক উহা হইল সে-ই ‘সকীনাহ’ যাহা কুরআন পাঠকালে অবতীর্ণ হয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে ঔবা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর। যেমন সূরা বাক্ধারার তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)...হযরত আবূ দারদা হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছ্নে যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইততে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও তিরমিযী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর
 তিন আয়াত পাঠ করিবে.... і ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন।

অপর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র)....আবূ দারদা হইতে বণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ভেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন
 দশটি আয়াত তেনাওয়াত করে।

## অপর হাদীস

ইমাম নাসায়ী (র) মুহাশদ ইবনে আদুল আनা....সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত।

 তাহাকে দজ্জালের ফিতনা হইতে রক্ষা করিবে। সালেম (র) সষ্বতঃ সাওবান ও কাতাদাহ (র) উভয় হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হসাইন (র)....মু'আাय ইবনে আনাস জুহানী হইতে বর্ণিত বে রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন বেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথমাংশ ও লেষাংশ পাঠ করিবে উহা তাহার পক্ষ মাথা হইতে পাও পর্যন্ত নূর হইবে জার बেই ব্যক্তি পূর্ণ পাঠ করিবে সে যমীন হইতে আসমান পর্যত্ত নূর লাভ করিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) রেওয়ায়েত কর্রিয়াছ্ন।। হাফিয্য আবূ বকর ইবনে মারদুয়াইহ (র) তাহার তাফসীরে এ্কটি গরীব সনরে....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত বে রাসূলুল্बাহ (সা) ইররাদ কর্রিয়াছেন, বেই ব্যক্তি জুম অার দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার পাল্যের নীচ ইইতে আসমান পর্যত নূন বুলন্দ ইইবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য উজ্জ্ণ হইবে আর দুই জুম‘আর মাঝ্রের তাহার সমশ্ঠ ওনাহ কমা করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি মারফৃ ইওয়ার বিষয়টি নিশ্চিন্ত নহে। ইহাকে মఆকৃফ বনাই অধিক উত্তম।

ইমাম সায়ীদ ইবনে মনসূর (রা) তাঁহার সুনান গ্রন্থে....इयরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেই ব্যক্তি জুম অার দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে, তাহার নিকট হইতে বায়তুন্মাহ শরীফ পর্যশ্ত নূর উজ্জ্বল হইবে। ইমাম সাওরী (র) আবূ হাশেম (র) হইতে অত্র সৃত্রে হयরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) ঢাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে মুআম্মাল (র).... হयরত আবূ সায়ীদ খ খhরী (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীী (সা) ইরশশাদ করেন, यেই ব্যক্তি জুম'আার দিন্নে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার জন্য দুই জুম"অা পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল করা হইবে। অতঃপর হাকিম (র) বলেন হাদীলের সনদটি বিঔ্ধ্দ। তবে ইমাম মুসলিম ও বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। আবূ বকর বায়হাকী (র) হাকেম (র) হইতে তাহার সুনাম গন্থে অনুরুপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অতঃপর বায়হকী (র) বলেন ইয়াহইইয়া ইবনে কাছীর ঔবার (র)-এর সূত্রে আবূ হাশেম হইতে তাহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নবী করীম (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন বেই ব্যক্তি সূরা কাহাফটি ব্যেন অবতীর্ণ হইয়াছে ত্মেন পাঠ করিবে, কিয়ামত দিবসে উহা তাহার জন্য নূর হইবে।

হাফিয জিয়া মাকদেছী (র) তাহার মুथতার ‘গ্গন্থ’ আদ্দুল্াহ ইবনে মুস'আাব (র).... হयরত অালী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন বেই ব্যক্তি জুম'অার দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। यদি দজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তাহার বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইবে।




## 

(0)

3. প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁহার বাদ্দার প্রি এই কিতাব অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন এবং উহাতে তিনি বক্রতা রাখখন নাই;
২. ইহাকে কনিয়াছ্ন সু-প্রতিষ্ঠিত ঢাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য এবং মু’মিনগণ যাহারা সৎকর্ম করে, ঢাহাদিগ্কে এই সু-সংবাদ দিবার জন্য শে, ঢাহাদিণের জন্য আাছ উত্তম পুরক্কার।
৩. यাহাতে তাহারা হইবে চিন্থস্থায়ী,
8. এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে বে আাল্লাহ সন্তান খহণ করিয়াছেন,
৫. এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পিত্-
 কেবল মিথ্যাই বনে।

তাক্সীর : পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে বে, আল্লাহ ত'অালা যাবতীয় বিষল্যের প্রারc্ভে ও সমাধিতে স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেন। তিনি সর্বাস্থায় প্রশংসিত। ఆরুতে ও শেবে তাহার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। এই কারণণ তিনি তাঁহার রাসূন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁহার মহান কিতাব অবতীর্ণ করিবার জন্য ন্বীয় সন্তার প্রশংংসা করিয়াছেন। কারণ এই পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর যত নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার মধ্যে সর্বাপেক্প বড় নিয়ামত হইন এই আন-কিতাব। এই কিতাব-ই তাহাদিগকে যাবতীয় অক্ধকার ইইতে আলোর দিকে টানিয়া আসিয়াছে। এই কিতাবকে

তিনি সরন সঠিক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতে কোন প্রকার বক্থুত নাই। স্পষ্ট সরন সহজ পথথর দিক দর্শন করে। কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং মুমিন

 ভীষণ বিপদ ই"ইতে সেই সকন লোককে ভীতি প্রদর্শন কর্রিতে পারে যাহারা উহার
 আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি এত টীষণ শাশ্তি প্রদান কর্রিবেন যাহা অন্য কেহ দিতে পারে না। আর णाँহার ন্যায় বন্ধন ও কেহ দিতে পারে না। সৎকর্ম কর্য়া তাহাদের ঈমানের সত্যण প্রমাণিত কর্রিয়াছ্ তাহাদিগকে এই কুরুান

 চিরকাল অবস্থান কর্রিব্বেন। তাহারা আল্লাহর এই প্রতিদান হইতে কোন দিন বিচ্ছ্ন্ন হইবে না।
 ত'অানা সত্তান প্রহণ কর্রিয়াছেন তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা হইল জারবের মুশরিক যাহারা বলে, আমরা ফিরিশতাদ্দর পৃজা করি





 এই মত পোষণ করেনে।

 এই তুরুতর কথা কোন দ‘नीল প্রহাণ ছাড়াই বাiহির হয়। जাহারা সশ্পূর্ণ মিথ্যা কथাই বनिয়া থাকে। बই কারণে ইরশাদ হইয়াছে মিথ্যা কথা-ই বলিয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অত্র সূরার শানে নুযূন সম্পর্কে বলেন, মিসরের जকজন শায়়খ যিনি চল্লিশ বঙ্রের অধিককাল আমাদের নিকট আগমন কর্রিয়াছেন, তিনি ইকার্রিমাহ (র) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একবার কুরাইশরা নयর ইবনে হারিস ও উকবাহ ইবনে जাবূ মুজাইতকে

মদীনার ইয়াহ্দী আলেমদের নিকট এই বনিয়া প্রেরণ করিল, ভে, তোমরা তাহাদের নিকট মুহাশ্মদ (সা)-এর পরিচয় দান করিয়া তাহার সশ্পর্কে জিঞ্ঞাসা করিরে শে, তাহার সম্ষc্ধে তাহাদের অভিমত কি? তাহারা আহলে কিতাব। অান্বিয়া কিরামদের যে জ্ঞান তাহাদের আছে তাহা আমাদের নাই। অতঃপর তাহারা দুইজন মদীনায় আগমন করিন এবং হযরত মুহাম্ (সা) এর পরিচয় দান করিয়া ইয়াহূদী आলিমদের নিকট তাহার সম্বক্ধে তাহাদের অভিমত জনিতেে চাহিন। ইয়াহূদী আলিমদিগকে সস্বন্ৰ করিয়া তাহারা বলিল আপনারা তওরাত গ্গন্ত্রে অধিকারী, আপনাদের নিকট আমরা আমাদের এই লোকটি সশ্পর্কে জানিতে আসিয়াছি। রাবী বলেন, ইয়াহূদী আলিমরা তাহাদিগকে বনিন, তোমরা ঢাঁহাকে তিনটি প্রশ্ন করিবে, यদি তিনি উহার জবাব দান করিতে পারেন তবে বুঝিবে ভে তিনি সত্তই নবী। আর জবাব দান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করিবে। অতঃপর তোমরা তাহার সশ্পর্কে বেই সিদ্ধান্ত ইষ্ঘ, গ্রহণ করিবে। ১. তোমরা তাহার নিকট প্রচীনকালের সেই যুবকদ্দে সস্বক্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিন। তাহাদের ঘটনা বড়ই বিশ্যয়কর ২. তাহার নিকট লেই মহান পর্যটক সম্বক্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যিনি মাশরিক-মাগরিব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৩. র্রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে উহার হাকীকত কি? यদি তিনি এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষ্ম হন তবে, অবশ্যই নবী। অতএব তোমরা जাহার অনুসরণ কর আর যদি ইহার জবাব দানে ব্যর্থ হয় তবে সে মিথ্যাবাদী। অতএব তোমরা তাহার সম্পর্কে যাহা ইচ্মা সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর ন্যর ও উকবাহ কুরাইশদদর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে কুরাইশ গোঠী! আমরা তোমাদের ও মুহ্মদ (সা)-এর মার্েে বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছি। ইয়াহৃদী আলিমগণ তাঁহর নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করিতে বলিয়াছেন এবং মুহম্মদ (সা) উহার কি জবাব দান কর্রে উহাও তাহাদিগকে জানাইতে বলিয়াছে। অতঃপর তাহারা হयরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, जমি আাগামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিব। কিতু তিনি ইনশাজাল্লাহ বনিতে ভুলিয়া গেলেন, ফলে পনের দিন অতীত হইবার পরও णাহার নিকট কোন অহী অবতীর্ণ হইল না আর হযরত জিবরীল (আ)ও आসিলেন না। এমন কি মক্কাবাসীরা তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিতে লাগিল, আরে দেখ, মুহম্মদ (সা) আমাদের নিকট এক দিনের ওয়াদা করিয়াছে। আজ পনের দিন অতীত হইয়া গেল অথচ সে আমাদের প্রশ্নের কোনই টত্তু দিন না। নবী করীম (সা) অত্যধিক চিত্তিত ও বিচনিত হইলেন। অতঃপর হयরত জিবরীণ (আ) সূরা কাহাফ নইয়া आগমন করিলেন। ইহার মধ্যে রাসৃলুন্মাহর (সা)-কে ইনশাআল্লাহ না বনার কারণে ধ্ক দেওয়া হইয়াছে। ভ্যই সকল যুককরা দেশ হইতে বাহির হইয়া চনিয়া গিয়াছিল তাহাদের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, পর্ষটককর ঘটনা

ইব্ন কাছীর——১ (৬ষ্ঠ)

উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রূহ সম্পর্কে তাহাদের যে প্রশ্ন ছিল উহারও জবাব দান করা হইয়াছ়।

## 

## 



## 

৬. উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে সষ্ভবত ঃ উহাদিগের পিছনে ঘুরিয়া তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে।
৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেইতুলিতে শোভা করিয়াছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে উহাদিগের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।
৮. উহার উপর यাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্కিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব।

তাফসীর ঃ যেহেতু মুশরিকরা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর আনিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিতেছিল না বরং তাহারা ক্রমান্ময়ে দূরে সরিয়া যাইতেছিল এই কারণে তিনি বড়ই অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতেছিলেন; অতএব উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। Uেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছে


 ن? নিপাত করিয়া দিবেন। এখানেও আল্নাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন
 প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সম্ভবতঃ আপনি তাহাদের পশচাতে স্বীয় সত্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিয়া আপনি নিজেকে নিপাত করিবেন না। কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহাদের উপর চিত্তা ও গোস্সা করিয়া নিজেকে ধ্ণংস করিবেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহাদের উপর বিচলিত হইয়া 'আপনার সত্তাকে ধ্বংস করিবেন না। উভয় তাফসীরের মর্ম কাছাকাছি। সারকথা

হইল, आপনার উপর তাবনীগ ও রিসানাতের বে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে আপনি উহা পালন করিয়া যান। ব্যই ব্যক্তি হেদায়েত প্হহ করিবে সে তাহার নিজেরই উপকার করিবে আর সে উহা গ্রহণ করিবে না সে নিজেরই কতি ইহাতে আপনার কোন কতির সষ্রাবনা নাই। অতএব আপনি অনর্থক চিত্তা করিয়া নিজের ক্তি কর্রিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাআালা ইরশাদ করিয়াছেন বে, তিনি এই পৃথিবীকে ফ্ষণস্ায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে শোভনীয় করিয়াছেন কিহুু ইহার শোভাও স্থায়ী নহে। এই পৃথিবী কেবল
 " আমি পৃথিবীর জন্য শোতা কর্ত্রিয়া সৃষ্টি করিরিয়াছি যেন উহাদের মধ্যে, কে টত্তম আমল করে উহা আমি যাচাই করিতে পারি।

কাতাদাহ (র) আবূ নयরাহ (র) হইতে তিনি আবূ সায়ীদ (রা) হইতে তিনি রাসূনুন্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী হইল সুমিষ্ট সবুজ এবং আল্মাহ তা'আলা তোমাদিগকে ইহার উপর আবাদ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দেখিবেন তোমরা কেমন আমল কর। অতঃপর তোমরা দুনিয়া ও নারী ছইতে সত্ক थাকিবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সস্ব্রথম বেই ফিৎনা আশ্রপ্রকাশ করিয়াছিন উহা নারীদের সম্পর্কেই ছিন। অতঃপর দুনিয়া বে ধ্রংস হইয়া যাইবে, ইহ চির্থস্থয়ী নহে এই
 অর্থাৎ आমি এই সুসজ্জিত পৃথিবীকে ঞ্মংস করিয়া দিব এবং যাহা কিছু উহার উপর রহিয়াছে উহা বিলুণ্す করিয়া দিব এবং এই যমীনকে সম্পূর্ণরূপে গাছ-পালা শূন্য সমতন ভূমিতে পরিণত করিব। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস হইতে এই তাফসীর বর্ণনা
 বলেন, যায়েদ (র) বনেন বেমন পবিত্র কুর্ানে ইর্রশাদ ইইয়াঢছ :


ঢাহারা কি দেখে না বে, আমি জনাবাদ শূন্য যমীনের দিকে পানি লইয়া যাই অতঃপর উহা হইতে ফসল উৎপাদন করি যাহাদের প৫ এবং তাহারা নিজ়েরাও খায়। তাহারা कि কিছूই দেখে না? মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) Lَ屏 সবই ধ্ষংস্স ও বিলুণ্ত হইয়া যাইবে এবং সকনেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্ত্ন করিবে।

जতএব মুশরিক ও কাফিরদের পক্ক হইতে যে অবাঞ্ছিত কথা আপনি শ্রবণ করিতেছেন এবং বে অবাঞ্ছিত কাজ আপনি দেখিতেছেন উহার কারণণ আপনি কোন দूঃখ করিবেন না আর কোন অনুতাপও করিবে＇না।

## 0 ه（ ）   


৯．ঢুমি কি মনে কর বে，খহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবनীর মধ্যে বিস্ময়কর？

১০．चখन যুবকর্木া ৩হায় जাশ্রয় লইল ঢখन ঢাহারা বनिয়াছিন，হে আমাদিগের্র প্রতিপালক！ঢুমি নিজ হইতে আাাদিপকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদিগের্র জন্য আামাদিগের কাজ－কর্ম সঠিকভাবে পরিচাননার ব্যবস্থা কর।

১১．অতঃপার জামি উহাদিগকে শুহায় কয়েক বeসর মুমন্ত অবস্থায় র্রাখিলাম।
১২．পর্রে জামি উহাদিগকে জাগরিত কর্রিলাম জানিবার জন্য বে，দুইদলের মধ্যে কোনটি উহাদিপের্র অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

竍 ধারণা কর্রিয়াছেন বে，তহা ও গর্তবাগীদদর ঘটনা আমাদের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি
 কিছুই নাই। आসমনসমূহ ও यমীনের সৃজন দিবা রার্রের পরিবর্তন চন্দ্র－সূর্य ও নক্ষত্র সমূহেে সেবা দানকরণ ইত্যাদি আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শন এবং তিনি याহা ইচ্ম উহা করিতে সক্ষম। কোন কিছুই আঞ্জাম দিতে তিনি जক্ষম নহেন। আসহাবে কাহাক এর ঘটনা আল্লাহ ত＇অালার উল্gেথিত নিদর্শনসমূহ অপেক্সা অথিক
楊

কর্য়াছেন। তিনি ইহার তফসীর প্রসল্পে বলেন, ‘আসাবে কাহাক’-এর ঘটনা অপেক্ষা আরো অধিক বিশ্ময়কর আমার নিদর্শন রহিয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের বে তাফ্সীর বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তাহা হইল, হে মুহাম্মদ! (সা) আপनाকে ইনম, ও কিতাব দান করা হইয়াছে উহা আসহাবে কাহাফ ও গর্ত্বাসীদ্দর घটনা অপেক্ষা অধিক বিশ্ময়কর। মুহাশ্যদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, आমার বান্দাদের উপর बেই সকল দनীন-প্রমাণ সমূহ প্রকাশ করিয়াছি উशা আসহাবে

 (র) হযরত ইবন্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা ক'রেন, ইহা হইল ‘আয়লাহ'-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। আতীয়াহ ও কাতাদাহ (র) অনুর্প বর্ণনা করিয়াছেন।

 नाম। কেহ কেহ বলেন, ইহ হইল সেই উপত্যকা ব্যোনে যুবকদের ওহা বিদ্যমান ছিল।

आद্দুর রাयযাক (র) বলেন, সাওরী (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে
 (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাকীম হইন সেই পাহাড় যেখানে যুবক্দের তুহ ছিন। ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুন্মাহ ইবন্নে जাবূ নজীহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন লেই পাহাড়ের নাম হইন ‘‘াা্ধলুস’। ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, ' আাইব জব্বায়ী বনেন, বে পাহাড়ে ওহাটি অবস্शিত ছিল উহার নাম হইল বাদ্ধলুস এবং ওুহাটির নাম ‘হায়্যাম’ আর তাহাদের কুকুরটির নাম হইন ‘হ্মরান’। আব্দুর রাযযাক (র) বলেন, ইসরাঈল....(র) হযরত ইবনে আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি
 জানা নাই। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমর ইবনন দীনার (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিनि বলেন, कি কোন কিত্যব না কোন অফ্টািক?

আनी ইবনে आবূ তাनহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, রাকীম হইল কিতাব। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, রাকীম হইল, পাথরের একটি তক্ত, यাহাতে आসহাবে কাহাফের ঘটনা निখিয়া উহার দরজায় নটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিন।

आদ্দুর রহমান ইবনে যায়্যেদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাকীম হইল লিখিত


প্রকাশ। ইবন্ন জরীর (র)-ও এই ব্যাখ্যা পছদ্দ কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন,



 দান কর্রিয়াছেন যাহারা স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থ্ তাহাদের কওম হইতে পনায়ন করিয়াছিন এবং এক পাহাড়ের ওহায় আশ্রয় প্রহণ করিয়াছিল। এই ভাবে তাহারা লুকাইয়া তাহাদের কওমের নির্যাতন হইতে রক্ষ পাইবার চেষো করিয়াছিন । তাহারা যখন উক্কে ওুহায় আশ্রয় গ্রহ্ণ করিয়াছিন ঢখন আল্নাহর রহমত ও অনুগ্বহ প্রার্থনা কর্রিয়া
 নিকট হইতে আমাদের প্রত্তি অনুগ্গহ করুন এবং আমাদের কওম ইইতে আমাদিগকে बুকাইয়া রাখুন।

 উহার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। মুসনাদ গ্রন্থে বুসর বিন আরতত (র) রাসূনूন্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি এই দু'আ করিতেন,

হে আল্লাহ! সকন কাজেই আমাদের পরিণাম তভ এবং দুনিয়ার লাঞ্ৰনা ও আখিরাতের আযাব ইইতে আমাদিগকে রক্ণা করুন।
 করিল তখन আমি ঢাহাদের ঊপর ন্দ্রা তািিয়া দিলাম। ফলে তাহারা বহ্ বৎসরকাল নিড্রিত থাকিল। জাগ্রত কর্রিলাম এবং তাহাদদর একজন কিছু দিরহাম নইয়া খাবার ক্রফ় কর্রিবার জন্য বাহির হইন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই কারণে ইরশশাদ ইইয়াছ্ছে
 করিনাম বে আমি ইহ প্রকাশ্যভবে জানিতে পারি বে, তাহাদের সষ্ষক্ধে দুইটি বিরোধী দলের মধ্যে কোন দলটি তাহাদের অবস্থানকালের সং্খ্যা অধিক সংর্木কণকারী। শদ্দটির অর্থ সংখ্যা। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ




১৩. আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি। উহার্যা ছিন কর্যেকজন যুবক, উহার্যা উহাদিনের প্রতিপানকের প্রতি ঈমান आনিয়াছিন এবং আমি উহাদিগেন সৎ পৰথ চলার শক্তি বৃদ্ধি কর্রিয়াছিলাম।
38. এবং আমি উহাদিগের চিত্তদৃঢ় কর্রিয়া দিনাম; উহারা যথন উঠিয়া দ̆ॉড়াইন তখन বলিन, आমাদিগের ঞ্রতিপালক आকাশমভনী ও পৃথিবীর প্রতিপানক; আমরা কখনই ঢাঁহার পর্রিবর্ত্ অন্য কোন ইলাহকে আা্মান কর্রিব না; यদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গर্হিত হইবে;
১৫. জামাদিগের্ইই এই স্বজাতিগণ, তাহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ প্রণ করিয়াহে।, ইহারা এই সমষ্ত ইনাহ সম্ধক্ধে স্প্ট্ প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? বে आাল্লাহ সম্ধঙ্ধে মিথ্যা উদ্টাবন কর্রে ঢাহা অপেক্প অধিক যাनिম জার কে?
১৬. তোমরা যঋন বিচ্দিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করে ঢাহাদিগ হইতে তখন ঢোমরা ওহায় আা্রয় গ্রহণ কর। তোমাদিগের খ্রতিপালক ঢোমাদিগগর জন্য তাহার দয়া বিস্তার কর্রিবেন এবং তিনি তোসাদিগেন্র জন্য তোমাদিগের কাজ-কর্মকে ফল্প্রসূ কর্রিবার ব্যবস্থা করিবেন।

דাফ্সীর ঃ এখান ইইতে আল্লাহ তাআানা প্রাচীন যুগের সেই যুবকদের ঘট্না বর্ণনা করিতে ऊরু করিয়াছেন যাহারা তহাদ্দর কওদ্মে ভর্যে দেশ ত্যাগ করিয়া ऊহ়ায় আশ্রয়

夕্রণ কর্রিয়াছিন। আল্লাহ ত＇আালা ইর্রশাদ করেন，তাহারা কিছু যুবক ছিল যাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিি। যাহারা বৃদ্ধ ছিল তাহারা ইসনাম গ্রহণ করে নাই। তাহারা অহংকার কর্রিয়া巨্ এবং বাতিন ধর্ম্ইই অবিচল রহিয়াছে। কুরাইশদের অধিকাংশ বৃদ্ধ লোকও তাহাদের বাতিল ধর্মের প্রতি দৃঢ় ছিল। যাহারা ইসলাম গ্রহ কর্রিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ ছিল যুবক শ্রেণী।＇আসহাবে কাহাফ’ সম্পক্কেও আল্লাহ ত‘‘আলা সং্বাদ দিয়াছছন বে তাহারা যুবক ছিন। মুজাহিদ（র）বলেন，এই যুবক্দের কানে কানবানা ছিন। आল্नाई তাহাদের অন্তরে সত্যের বাতি থ্রজৃলিত করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপানকের প্রতি ঈমান আনিন। ঢাহার একত্বাদকে ग্বীকার করিল। এবং আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই এই ঘোষণা করিন।
 অनूदूপ जन্যান্য आয়াত দ্রারা বহু আয়়েমায়ে কিরাম ভেমন ইমান বুখারী（র）ও অন্যান্য ইমামণণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন ভে，ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং ড্রাসও পায়। আল্লাহ
 করিয়া দিनाম।

आরো ইরশाদ शইয়াছૂ হেদোয়েত প্রাণ হইয়াছে আল্মাহ তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে
 आর যাহারা ঈমান आনিয়াছে অতঃপর আল্gাহ তাঁহাদের ऊমানকে অধিক বৃদ্ধি করিয়া
 সহিত অধিক ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন আরো অনেंক আায়াত আছছ যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় বে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং，হ্রাস পায়। বর্ণিত আছে বে ঐ সকল যুবকরা হযরত ঈসা
 ঘট্য়াছিন ইহাই অধিক প্রকাশ্য। কারণ，তাহারা यদি নাসারা ধর্মাবলন্ধী ইইত তবে ইয়াহূদী आলিমগণ না তো তাহাদের ঘটনা এত আগ্রহের সহিত জানিত আর না जন্যকে জনিবার জন্য বনিত। পৃর্বেই বর্ণিত হইয়াছে বে কুরাইশরা দুইজন লোককে মদীনার ইয়াহৃদী আলেমদের নিকট এমন কিছू বিষয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিন याহার সাহাব্যে তাহারা রাসূন্ন্नাহ（সা）－কে পরীক্মা করিবার মনস্ করিয়াছিল। অতঃপর ঢাহারা যুবকদ্দর ঘট্না，যুনকারনাইন্নে घটনা এবং ক্রা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার জন্য বनিয়াছিন। ইহা দ্যারা প্রমাণিত বে，এই সকন বিষয় ইয়াদূদীঢের কিতাবে

 কর্রেন，জামি তাহাদিগকে তাহাদের কওম ও জাত্তির বির্রোধিতা করিবার পর てৈর্য

ধারণ করিবার ঢাওফীক দান কর্রিয়াছিলাম এবং ম্দেশ্শ তাহারা বে সুখ শাত্তির জীবন যাপন করিয়াছিন উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিবার そৈব্ব্যও দান করিয়াছিলাম। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহ্ তাফসীর্রকার এই বিষয় উল্লেখ কর্রিয়াছেন বে, সেই সকল যুবক ক্রুমের রাজবংশীয় ছিন। একবার ঈদ উদযাপনের জন্য তাহাদের কఆমের সহিত তাহারা বাহিরে গেল। তখন তাহাদের এই প্রথা ছিন বে, তাহারা বৎসরে একবার ঈদ উদ্যাপনের জন্য সকনে একত্রিত হইত মূর্তি ও তাঔতের পূজা করিত এবং তাহাদ্রে নাম প জবাই করিত। তাহাদের একজন যালিম বাদশাহ ছিল। তাহার নাম ছিন ‘দাক্যিন্নু’ মানুষকে সে এই কাজের জন্য হকুম করিত ও উৎসাহিত করিত। যখন ঈদ উদयाপনের জন্য লোকজন একত্রিত হইতে নাগিন তখন ঐ সকল যুবকও ঢাহাদের কওসের সহিত বাহির হইল এবং তাহাদের কওম বে মৃর্তি শৃজা করিল ও মূর্তির নামে পও জবাই করিল উহা তাহারা খুব লক্ষ কর্যিয়াই প্রত্যক্ক করিল এবং মনে মনে তাহারা বুबিল বে, যেই সকল কাজ তাহাদের কওম করিতেছে ইহা কেবন আল্gাহর জনাই সাজ্জ আল্নাহর ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ইश উচিত নহে বিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর ঐ যুবকদের প্রত্যেকেই তাহার কওম হইতে পৃথক হইয়া গেল এবং এক একজন কর্রিয়া একটি গাছের নীচে রসিয়া গেল কিন্ু তখন পর্যস্ত তাহাদের একজন অপরজনকে চিনিত না। ঈমানের বে নুর তাহাদের অত্তরে প্রজ্রালিত হইয়াছিল উহাই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। ভেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (র) ইয়াহ্হয়া ইবনে সায়ীদ (র) তাनীক<্রপে হयরত আল্য়শা (রা) হইতে বর্ণনা করেন
隹 আরওয়াহে যাহ্হাদূর সহিত পারস্পরিক পরিচিতি ছিন। দুনিয়ায়ও তাহাদের সহিত পার্প্পরিক মিলন ঘটে ও আঙ্তরিকতার সৃষ্টি হয়। এবং সেখানে যাহারা অপরিচিত ছিন তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটট। ইমাম মুসলিম (র) ঢাঁহার সহীহ গ্বন্থে ‘সুহাইন’ এর সূंख্রে হयরত আবৃ হরায়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আরবের লোকেরা বলিয়া थाकে

সারকথা হইল, যুবকদের প্রত্যেকেই ভয়ে তাহার সাथী হইতে স্বীয় মনভাব গোপন করিয়া রাখিল। কারণ তাহাদ্দের কেহ কাহাকে জানিত না বে, সে ও তাহার মতই একজন অবশেশে তাহাদের একজন বলিল, ঢে ভাই সকল! তোমাদিগকে তোমাদের জাতি হইতে বিশেষ কোন কারণে পৃথক কর্রিয়া রাথিয়াছে। অতএব প্রত্যেকেই ব্যেন তাহার কারণটি প্রকাশ করে। তখন একজন বনিল, आল্লাহর কসম আমি আমার কওম ও জাতিকে বেই কর্মকাভে নিপ্ঠ দেথিয়াছি উহাকে আমি বাতিন ও অন্যায় মনে করি।

ইব্ন কাছীর—৫২ (৬ষ্ঠ)

কেবল মাত্র সেই মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা উচিত যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। তাহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীীক করা উচিত নহহ। অন্য আর একজন বनिল, আল্মাহর কস্ম আমিও এই একই কারণে আমার কওম হইঢে পৃথক হইয়া আসিয়াছি। এই ভবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওম হইতে পৃথক হইয়া এখানে একত্রিত হইবার একই কারণ প্রকাশ করিল। অতএব তাহারা ভাই.বశুতে পরিণত হইল এবং আল্নাহর ইবাদত করিবার জন্য একটি ইবাদতগাহ তৈয়ার কর্রিল। কিন্ুু তাহাদের কওম তাহদের এই মন-মানসিকতা সশ্পক্কে অবপত হইয়া বাদশাহর নিকট তাহাদের অবস্গা জানাইল। বাদশাহ তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া জিঞ্sাসাবাদ করিলে তাহারা সত্য সত্ই সবকিছু বলিল এবং দৃত়চ্তিত্তে তাহাকেও তাওইীদের দাওয়াত দিল। আল্gাহ ইরশাদ কর্রিয়াছেন :


আর তাহারা যখন উঠিয়া গেল তখন আমি তাহাদের অন্তরকে সুদ̣ঢ় করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহারা বলিন আমাদদর প্রতিপানক আসমান যমীনের প্রতিপানক তাহাকে ছাড়িয়া কখনও আমরা অন্যকে ডাকিব না। 1 আমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে ডাকি তবে ইহা হইবে মহা-অপরাধ্র ও আল্ধাহর প্রতি मशा-जপবाদ
 স্থির করিয়াছে। তাহারা তাহাদের সতততর ঊপর কেন স্পষ্ট দनীল পেশ করেন না।位 অর্পবার্দ করে তাহার চাইতে অর্ধিক যালিম আর কে ? অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বক্তব্যে মিথ্যাবাদী? বর্ণিত আছে যখন তাহারা বাদশাকে তাওহীদের দাওয়াত দিল তখন বাদশাহ তাহাদের দাওয়াত অস্বীকার করিন এবং তাহাদিগকে কঠোর ধমক দিন। আর তাহাদের পোশাক খুলিয়া জনসশুদে উপস্থিত করিবার হুুম করিল যেন তাহারা তাহাদের এই নতুন ধর্য হইতে বিরু থাকে। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্নাহর পক্ক হইতে অনুপ্রহ। এই নতুন ধর্মের উপর তাহাদের অন্তর মববুত ইইন এবং এই সময় তাহারা পলায়ন করিবার দৃঢ় মনস্থ করিল। বিপদ ও ফিৎনার সময় স্বীয় ঈমান রক্ষার্থে এইর্রপ পনায়ন করা শরীয়তে জায়েय आছে। যেমন হানীস শরী<ফে বর্ণিত নিকটবর্তী সময়ে মানুষ্রে উও্তম মান ভেড়া-ছাগল ইইবে। সেই উহা নইয়া কোন পাহাড়ের ওহায় कিংবা ঢৃণভূমিতে পলায়ন কর্রিয়া ফিৎনা হইতে স্বীয় দ্बেন্রে হিফাযত করিবে। এইন্রপ অবস্থায় জনপদ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জীবন-यাপন কর্木া জাল্য়ে আছে। অন্য অবস্থায় জাক্যय নহহ। কারণ নির্জননায় জামা'আত ও জুম অা ত্যাগ করিতে হয়।

যুবকগণ যখন দেশ ত্যাগ করিবার দৃए প্রত্য় গ্রহণ করিল তখন আল্লাহও তাহাদের এই পদক্ষেপ পছ্দ্দ করিলেন। এবং তাহাদিগকে বলিলেন,

## 


"তোমরা যথন তাহাদের ম্বী পরিত্যাগ করিয়াছ তখন তোমরা তাহাদের নিকট ইইতে পৃথক হইয়া যাও এবং পাহাড়ের ণুহায় আশ্র্র গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাহার রহমত ছড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের কওম হইতে তোমাদিগকে গোপন কর্রিয়া রাখিবেন। আর তোমাদের কাজকে তিনি সহজ কর্রিয়া দিবেন (সূরা কাহাফ-১৬)।"

অতঃপর তাহারা পনায়ন করিয়া ণহায় আা্রয় গ্রতণ করিল, তাহাদের কওম ও বাদশাহ তাহাদিগকে রুঁজিতে নাগিन। কিন্ুু কোন উপায়েই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইন না। আল্লাহ ত'আানা তাহাদের সংবাদ গোপন করিয়া রাখিনেন। ব্যেনটি ঘটিয়াছিল তখন, যখন নবী করীম (সা) ও হযরতত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) গারে সাওরে আশ্রয় প্রণণ করিয়াছিনেন এবং কুরাইশ কাফিররা তাহাদিকে ฆুঁজিতেছিন। কিন্ু তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। অথচ, তাহারা ঐ
 जাবূ বকর (রা)-কে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা দেথিয়াও দেখিতে পারে নাई। এই কারণে হযরত নবী করীম (সা) বখন আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্যে অস্থিরত বুঝিতে পাইলেন হযরত আবূ.বকর (রা) বनিয়াছিলেন, ইয়া রাসূনুন্ধাহ यদি তাহাদের কেহ পায়़র প্রতি দৃষ্টिभाত করে তবে আমাদিকে দেখিয়া ফেলিবে। এই সময় রাসূনून्बाइ (সা) তाइाকে বनिয়াছিলেন আবূ বকর। লেই দুইজন সপ্পক্কে তোমা ধারণা কি যাহাদের ঢৃতীয় জন হইলেন আা্লাহ। ইরশাদ হইয়াছে :


यদি তোমরা তহার সাহাय্য না কর তবে তাহাত কিছু আসে যায় না আল্qাহ তো তাহাকে তখন সাহায্য করিয়াছ্নে যখন কাফির্রা তাহাকে বহিকার করিয়াছিন। যখন তিনি অহার মধ্যে দুইজনের দ্বিতীয়জন ছিলেন, যथন তিনি তাঁহার সংগীকে বলিলেন, पूমি চিন্তিত হইও না, অবশ্যই আল্লাহ ত'অলা আমাদের সাথে আছেন। অতঃপার আল্লাহ ত'আলা তাহার উপর সকীনা ও শান্তি অবতীর্ণ করিলেন। এবং তিনি এমন সকন লশকর দ্বরা তাঁহার সাহায্য কর্য়য়াছন যাহাদিগকে তোমরা দেথিত পাওনা আর

তিনি কাফিরদের কালিমাকে নীচू কর্রিয়াছেন এবং আল্লাহন কালেমকে বুলন্দ কর্রিয়াছেন আর আল্লাহ হইলেন বিজয়ী ও সুক্⿵েশলী। ‘গারে সাওরের’ এই ঘটনা ‘আসহাবে কাহাফ’-এর ঘটনা অপেক্ষ অধিক বিম্ময়কর ও অধিক বড়। কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত যুবকদের কওম ও বাদশাহ গুঁজিতে শ্থুঁজ্জিত তাহাদিগকে পাইয়াছিল এবং ওুহার দরজার নিকট গিয়া বলিয়াছিন, আমরা তো ইহার অধিক শাস্তি তাহাদিগকে দিতে চাইতে ছিলাম না। বে শাস্তি তাহারা নিজেরাই তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াহে। অতঃপর বাদশাহ ৫হার মুখে একটি পাথর দ্মারা ব্্ করিবার নির্দেশ দিল ভেন তাহারা সেইখানেই মৃত্যবরণ করে। অতঃপর তাহাই করা হইন। তবে এই বক্তব্যটি নিশিত নহহ। কারণ, আল্লাহ ত'অালা ইর্রশাদ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহাদের উপর সকালে বিকালে সূর্ব্যের আলো প্রবেশ করে। বেমন ইর্রশাদ হইয়াছে :

 উহাদিগের ชুহার দস্ষিণ পার্শ্পে হেনিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদিগকে অত্ক্রম করে বাম পাশ্ব দিয়া, এই সমষ্ত आল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ याহাকক সংপথে পরিচালিত কর্রেন, সে সৎপথ প্রাঙ্ এবং তিনি যাহাকে পথ ভ্রষ্ট কর্রেন ঢুমি কখনই ঢাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিবাবক পাইবে না।

ঢাক্সীর ঃ আয়াত দ্মারা প্রমাণিত হয় বে ওুহার দ্মার বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ ইর্রশাদ করেন, সূর্রোদয়কালে যখন উহার আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন উহার ছায়া ডাইন দিকে 《ুক্যিয়া পড়ে বেমন ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (রা) বলিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, সূর্य মथন বুলन্দ হয় ঢখন উহার বুলন্দ হওয়ার সাথে সাথ্েে উহার ছায়া পাইতে থাকে এমন কি এই ধরনের স্থানে সূর্য হেলিবার সময় উহার একটু ছায়াও থাকে না এই কারণে আল্লাহ ত‘‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন
 দিয়ে সূর্থ্রের আলো তহায় প্রবেশ করে। প্রকাশ থাকে বে, বেই ব্যক্তির ডান বামের কथা বনা হইতেছে বে ওহার পৃর্ব দিকে অবস্হান করিরে । এই বিষয়টি বুঝা সেই ব্যক্তির পক্ষে সহজ বে ইলমে হাইয়াত भতিবিধি স্পর্কে ख্ঞান নাভ করিয়াছছ। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইন,

यদি ঞুহার দরজাটি পূর্ব দিকে হইত তবে সূর্যাষ্তকালে উহার মধ্যে সৃর্থ্রে আলো একেবারেই প্রবেশ করিতো না আর यদি পপ্চিম দিকে উহার দরজা হইত তবে সূর্ख্যেদয়কালে আলো উशাতে প্রবেশ করিত না। আর উহার ছায়া ডান ও বাম দিকে షूকিয়াও পড়িত না। পপ্চিম দিকে দরজা থাকিনে সূর্य হেলিবার পূর্বে উহাত আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এবং সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত উহার আলো ওহার মধ্যেই থকিত।
  تَتُرُكَهُمُ

আল্লাহ তা‘আলা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহার সস্পক্কে চিত্তা-ভাবনা করিবার জন্য বলিয়াছ্নে। কিন্হু ওহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তাহা তিনি বলেন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কেেন ফায়দা নাই এবং শরীীয়েরও কোন উল্দেশ্য উহাতে নিহিত নাই। কিন্ু তবুও কোন কোন মুফাসাসির উহা নির্ণব়়ের জন্য কষ্ঠ করিয়াছন। এই বিষয়ে তাহারা অধিক মত প্রকাশ কর্রিয়াছ্ছন। হযরত ইবনে আব্মাস (রা) হইতে পৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে বে, তহাটি 'আয়নাহ' শহরের নিকট্বর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ওহহ 'নীনওওয়া' নামক স্গান্ন অবস্থি।। কেহ কেহ বলেন, র্রম অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, বানকা’ নামক স্शান্ন অবস্থিত। কিন্ুু আল্লাহ তা‘আলাই উহার সঠিক স্থান সশ্পর্কি অধিক ভান জানেন। অবশ্য উহার অবস্থান সস্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভে কোন দ্বীনী ফায়দা থাকিলে অবশ্যই আब्नाহ ও তাঁহার রাসূন (সা)-এর মাধ্যমে আমাদিগকে অবগত করিতেন। রাসূনুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন, আমি এমন কোন বিষয় ছাড়িয়া দেই নাই যাহা তোমাদিগকে বেহেশতের নিকটববর্তী করে এবং দোयখ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। কিন্তু আমি উহার সবকিছুই তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি। অল্লাহ ত'অলা ওহাট্র অবস্থা
 দিয়াছ্ন কিত্তু উহার স্থানটি সম্পর্কে আমাদিকে অবপত করেন নাই আর সেই যুবকগণ ত্যার একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থন করিয়াছে। বের্খেে সূর্ব্যের আলো পৌছায় না। তাহাদের নিকট সৃর্বের আলো পৌছহে তাহাদের শরীীর ও পোশাক জুলিয়া
 আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি। আল্লাহ ত‘অালা স্বীয় অনুর্র্হে তাহারিগকে এই তহায় পৌছইয়াছেন ভেখানে তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং সেখান্ন নিয়মিত আলো বাযু প্রবেশ করিয়াহে। অতঃপর आল্gाइ তাজাना ইরশাদ করিয়াছেন
 আন্নাহ ত‘অানাই সেই যুবকদিগক্ক হেদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের কওমকক

নহে। কারণ আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দান করেন কেবল সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর তিনি যাহাকে ওুমরাহ করেন তাহাকে কেইই হেদায়েত দান করিতে পারে না।

##   

১৮. তুমি মনে করিতে, উহারা জাগ্রত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম দক্ষিণে ও বাঢ়ম এবং উহাদিগের কুকুর ছিল সশ্মুখের পা দুইটি ুহহা দ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদিগের ভয়ে আতংকপ্পস্ত হইয়া পড়িতে;

তাফসীর ঃ কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন যুবকদের কর্ণকুহরে নিদ্রির সিল মারিয়াছিলেন, তখন তাহাদের চঙ্ষু উনুক্ত থাকিল। !েন তাহাদের শরীর পচিয়া
 তাহাদিগকে জাগ্গত ধারণা করেন, অথচ, তাহারা নির্মিত। ব্য্র সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সে যখন নিদ্রা যায় তখন তাহার এক চক্ষু খোলা থাকে আর এক চক্ষু বন্ধ থাকে। পুনরায় বন্ধ চক্ষু খুলিয়া যায় এবং খোলা চক্ষু বন্ধ হইয়া যায় যেমন কবি বলেন,

 বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামা বলেম, তাহারা বৎসরে দুইবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিত। হযরত ইবনে আববাস (রা) বলেন, যদি তাহারা পার্শ্ব পরিবর্তন না করিত তবে তাহাদিগকে মাটি খাইয়া ফেলিত।
 রাたে। হযরত ইবেন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ
 বলেন, ইহার অর্থ মাটি। কিন্ুু অধিক সঠিক হইন আभিনার দরজা। ইরশাদ হইয়াছে
 উভয় প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের কুকুরটি তাহাদিগকে পাহারা দিতেছিল। ইহা কুকুরের অভ্যাস যে সে দরজার পার্শ্বে বসিয়া

থাকে ভেন বসিয়া বসিয়া সে পাহারা দেয়। তবে তাহাদের কুকুরটি দরজার বাহিরে দরজার নিকট এইর্রপ বসিয়াছিন। দরজার ভিতরে নহে। কারণ, ফিরিশশণাণণ এমন घরে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর থাকে। এক সহীহ রওয়ায়েতে ইহা বর্ণিত। অপর এক হাসান হাদীসে বর্ণিত বেই ঘরে কোন ছবি, নাপাক ব্যক্তি (জ্মুবী) ও কাফির থাকে. সেখানেও ফিনরিশতা প্রবেশ করে না। আল্নাহর সেই পাক বান্দাগণণের সংসর্থের বরকত ঐ কুকুরট্টেও স্পর্শ কর্য়াছিন। ফলে তাহাদের সহিত কুকুর্টিও নিদ্রা গিয়াছিন। আর আজও তাদের আলোচনার সহিত কুকুরটির আলোচনাও হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কুকুরটি একটি শিকারী কৃকুর ছিন, কেহ বলেন, কুকুরটি ছিন বাদশার এক বাবুর্চির, বে যুবকদের মতাদর্শ বিশ্বাসী হইয়া তাহাদের সঙী ইইয়াছিন


হাম্মাম ইবনে অनীদ দামেশকী'র জীবনী আলোচনায় হাফি্য ইবনে আসাকির (র) বনেন, সদাকাই ইবনে আমর (র) হাসান বসরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুম্বর নাম ছিল জরীর, হযরত সুলায়মান (আ)-এর ‘হুদহদ’’-এর नाম ছিন ‘উनফुय’, ‘আসার্বে কাহাফ’-এর কুকুরের নাম ছিন কিিত্মীর এবং বনী ইসরাঈন বেই বাছ্রাটির পৃজা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল ইয়াহ্সূত। হযরত আদম (আ) হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং হযরতত হাওয়া (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জিদায়। ইবनীস দাד্তবীhদাদ নামক স্থানে এবং সাপটি ইস্পেহানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ও‘আইব জুবায়ী হইতে পূর্টেই বর্ণিত হইয়াছে বে, তিনি কুকুরটির নাম ‘হুমরান’ উল্নেখ কর্য়য়েন ! অবশ্য উনামায়ে কি.রাম কুকুরটির বর্ণ বে কি ছিন সেই সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহার আলোচনায় সেই সকল মতের উপর কোন দনীলও নাই দনীল শূন্য এই ধরননের আনাচনা নিষিদ্দও বটট।


यদি आপনি তাহাদের উপর উকি মারিয়া দেথিতেন তবে পচাতের দিকে পলায়ন করিবেন এবং ভয়ে আতা্ক্ষ্ণ্ত হইতেন। जর্থাৎ আল্লাহ ত‘অালা তাহাদিগকে এতই ভীতি পূর্ণ করিয়াহিলেন বে, কেহ তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিলে লে ভীত ও আতংক্প্্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদিগের নিকটবর্তী ইইতে সাহস করিত না অার স্পর্শ করিতেও সাহস পাই না এমন কি আল্লাহর নির্দিষ্ধান এইভােে সমাণ্ত হইলে এবং তাহাদ্র ন্দ্রার সমাপ্তি ঘটিন। ইহাতে আল্লাহর হিকমত দনীল প্রমাণ ও রহমত নিহিত রহিয়াছে।

# 园） 

 كَ



১৯．এবং এই ভবে আমি উহাদিগকে জাগর্রিত করিলাম यাহাতে উহারা পরর্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। টহাদিদের একজন বলিল，‘তোমর্রা কতকাল অবস্शান করিয়াছ＇কেহ কেহ বলিল এक দিন অथবা এক দিনের কিছ্ অংশ। কেহ কেহ বলিল，‘তোমর্রা কত কান অবস্থান কর্রিয়াছ তাহা তোমাদিগগর প্রপালকই ভাল জানেন।＇এপন তোমাদিপগর একজনকে তোমাদিগের এই মুদ্রাসহ নগর্রে প্রেরণ কর্র；সে যেন দেত্ে কোন খাদ্য উত্তম উহা হইতে ভ্যে কিছ্ছ খাদ্য নইয়া আসে তোমাদিগের জন্য লে ভ্যে বিচ্কণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই বেন তোমাদিগের সষ্ধঙ্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।

২০．উহার্রা यদি তোমাদিগের বিয়্য জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্তস্তরাঘাতে হত্যা করিবেে অথবা তোমাদিগকে উহাদিগের ধর্মে ফিরিয়া নইবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য নাভ করিবে না।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ তাআাनা ইরশাদ কর্রে যেমন আমি ঐ যুবকদিগক্কে স্বীয় ক্সদরহত নিদ্রিত করিয়াছিলাম । অনুরুপ্তাবে আমি তাহাদিগ্কে সস্পৃর্ণ অপরিবর্তীতাবস্शায় তাহাদিগকে জা্ণত কর্রিয়াহি এবং তিন শত নয় বৎসর পরও তাহাদের শরীর，শরীর্রের চামড়া ও দুলের মধ্যে কে小ন প্রকার পরিবর্ত্ন ঘটে নাই। जার কোন পরিবর্ত্ন ঘটে নাই বनिয়াই তाহারা একে অপরকে জিজ্ঞা করিল
 অংশ। जহারা দিন্নের প্রথমভাগে তহায় প্রবেশ করিয়াছিন এবং দিনের শেষতাপে জাগ্থত হইয়াছিন। কিন্ুু পরবর্তীতে তাহাদের ধারণা হইল বাচ্তব এমনতো নহে অতএব চিন্তা जাবনা করিয়া তাহারা বলিन， তোমাদের অবস্शানকাল সস্পক্কে অধিক ভান জানেন। जতঃপর তখন তাহাদের অধিক
 তোমাদের এই মুদ্রাসহ একজনকে প্রেণ কর। যুবকগণ যখন তাহাদের বাড়ী ইইতে বাহির হইয়াছিন ভথন তাহারা প্র＜্যোজনবোধে কিছু দিরহামও সন্গে নইয়াছিন। উহার

কিছু দান কর্রিবার পর তাহাদের নিকট কিছু অবশিষ্ট ছিল। এই জন্য তাহারা বলিয়াছিল
 এ‘জনরকে ঐ্ণ" শহরে প্রেরণ কর যেই শহর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিয়াছ।



 পবির্জ করিতেন না। আরো এরশাদ হইয়াছে

 হইয়া থাকে অর্থ ব্যবহর্ত হইয়াছে

কিন্ু প্র্থম অর্থ-ই এখানে বিধ্দ্র। কারণ যুবকদের উদ্দেশ্য অধিক খাদ্য অন্বেষণ করা ছিল ন।। বঞং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিন হানাল ও উত্তম খাদ্য অন্বেষণ করা। চাই তাহা কম হউক কিংবা বেশি। ন্যতাবলম্ণন করে এবং যথাসষ্ভব নিজের ব্যাপারীটি গোপন রাvে। 1 जার কিছুতেই যেন তোমাদের সস্পর্কে অবহিত না করে

 ফিরাইয়া নইবে। অর্থ ‘বাদশাহ ‘দাকিয়ানূগ’-এর সাংগ-পাংগরা यদি তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তাহারা নানা প্রকার শাশ্তি দ্বারা তোমাদিগকে তাহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিবে কিংবা তোমাদের মুত্যু বরণ করিতে হইবে। যদি তোমরা তাহাদদর ধর্মে প্রবেশ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা সাফল্য লাভ করিতে


## 


 Oمَّسْجِنًا
২১. এবং এইভবে জামি মানুষকে উহাদিগের বিষয় জানাইয়া দিনাম যাহাতে ঢাহারা木 জ্ঞাত হয় বে, জল্লাহর প্রতশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই।

ইব্ন কাঘীর—— (৬छ্)

यथা ঢাহারা তাহাদিগের কর্ত্য বিষয় নিজদিগের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিন তখন অনেকে বলিল,.উহাদিগগর উপর সৌধ নির্মাণ কর। উহাদিতগের প্রতিপালক উহাদিগের বিষয় ডান জানেন। তাহাদিগের কর্ত্য্য বিষয়ে যাহাদিগেের মত প্রবন হইন ঢাহারা «লিল, আমর তো নিচ্য়ই ঢাহাদিতের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করিব।


 কিয়ামত বে সং্যणিত হইবে ইহাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পূর্ববর্তী বহু উনামায়ে কিরাম উল্লেথ করিয়াছ্নে নেই যুপে লোকেরা কিয়ামত সংধট্তি হইবার ব্যাপাడ্র সন্দেহ পোষণ করিত়। হযরতত ইকর্রিমাহ (র) বলেন, পৌ যুগের একদল লোক বলিত র্রহনমূহকে তে পুনরুথ্থিত করা হইবে কিষ্মু শরীরকক পুনর্জীবিত করা ইইবে না। কাজেই আল্gাহ ত'আলা আসহাবে কাহাফকে পুনর্জীবিত করিয়া শরীীরের পুনর্জীবন লাভের উপর দনীল কায়েম করিয়াছেন। উলামায়ে কিরাম আরো উন্নেখ কর্রিয়াছেন, যুবকদের একজন অখন তাহাদের আহার্য ক্র্য় কবিরার জন্য শহরে যাইবার ইচ্ঘায় বাহির হইল, তখন সব কিছুই তাহার নিকট অপরিচিত বनিয়া মনে হইতে नাগিন। এই অবস্সায় সে শহরে প্রবেশ করিন। শহরটির না ছিল দাকমূস। সে তো ধারণা করিতেছিন আমরা এখানে অল্পকাল আগমন কর্রিয়াছি অথচ, মানুষ পরিবর্তীত হইয়াছিন শতাদ্দীর পর শতাদ্দীর অতিত হইয়াছিল। শহর ও জ্নবসসতীর পরিবর্তন ঘটিয়াছিন। বেমন কবি বলেন :

অর্থাৎ শহর্খলিতো তাহাদর শহরের ন্যায়ই মনে হয় অথচ, গোচ্রের লাক সকলকে তো অন্য লোক দেথিতিছি।

খাদ্য ক্র্য় করিিার জন্য ব্যই লোকটি শহরে গিয়াছিনাম, সে শহরের কোন চিহৃই চিনিত্তেিল না. এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ কোন লোককেই লে চিনিতেছিন না। লে মনে মনেন বিচলিত ও অস্থির হইতেছিন এবং ভাবিতেছিল, সষ্ববতঃ আমি পাগল ইইয়াছি, সষ্ভবতঃ আমি স্বপ্নে দেখিতেছি। আবার ভাবিতেছিন, আল্লাহর কসম, আমি সস্পূন্ণ সুস্থ্য ও জাপ্রত। আমি গতকান্য বিকালে এই শহরেই ছিলাম जথচ, শহহর তো তথন এইই্রপ ছিল না। অতঃপর সে মনে মনে বলিল, এই শহর হইতে যত তাড়াতাড়ি याহির হওয়া যায় ততই উত্তম। অতঃপ্র লে খাদ্য ক্রু্য়র জন্য এক দোকানে গেন। এবং দোকানদারকে তাহার সুদ্রাটি দিয়া খাদ্য্রব্য চাহিল। দোকানদার তাহার মুদ্রা দেথিয়া বিশ্মিত হইন এবং তাহার প্রতিবাসীকে দেখাইল এইভাবে একে অপরকে

দেখাইতে লাগিন। অবশেষে তাহারা বনিল সষ্ববতঃ লোকটি কোন পুরাত্ন ধন পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এই যুদ্রা কোথায় পাইয়াছছ সষ্ববতঃ সে কোন পুর্রাত্ন ধন পাইয়াছেন। সে কোথায় বাস করে। ইত্যাদি তখন সে বলিল, আমি এ শহরের অধিবাসী গতকল্য বিকালেই সে এই শহরেই ছিন এই শহরের বাদশাহ দাকিয়ানূস। তাহার এই জবাব শ্রবণ করিয়া ঢাহারা তাহাকে পাগল বনিয়া স্থির করিল। তখন তাহারা তাহাক্ে শহরের বাদশাহর নিকট লইয়া গেন। বাদশাহ তাহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে লোকটি জাহার বিস্তারিত অবস্থ বর্ণনা করিল বাদশাহ তাহার জবাব শ্ববণ করিয়া বিশ্মিত হইল এবং তাহার সহিত বাদশাহ ও অন্যান্য সকনে তহায় যাইবার জন্য প্রষ্থুত হইল। তাহারা যখন ওহার নিকট্বর্তী হইন তখন লোকটি বলিল, আপনারা এখানে অপেক্ষা কর্পুন আমি প্রথমে গিয়া আমার সঙ্গীদের অবস্থা জানিয়া नই। সে তহায় প্রবেশ করিল, কিন্ুু ুহায় প্রবেশ করিতেই আল্লাহ তা‘আান তাহাদিগকে পুনরায় গোপন করিয়া ফেনিলেনু এবং তাহারা জানিতেও পারিল বে সে কিতাবে ণুহায় প্রবেশ করিয়াছ্।

কেহ কেহ বলেন, বাদশাহ ও তাহার লোকজন ঔহায় প্রবেশ কর্রিয়াছিন, যুবকদের সহিত আলাপও করিয়াছি। বাদশাহ তাহাদিগকে সালাম করিয়াছিন এবং তাহাদের গলায় গলা লাগাইয়া ছিন। বাদশাহ মুসলমান ছিল এবং তাহার নাম ছিন ‘বন্দসীস’। যুবকরা তাহার সহিত কথা বলিয়া খুশী ও আনन্দিত হইয়াছিন। অতঃপর তাহারা সালাম করিয়া স্বীয় শয়নস্থলে চলিয়া গেল। এবং আল্লাহ তাআানা তাহ়াদিগকে মৃত্যুদান
 ইবনে মাসলামাহ (র) এর সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ক্রের একটি শ্যার নিকট দিয়া অত্র্র্ম কালে কিছু হাড্ডি দেথিতে পাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বলিन, এই হাড্ডিতুন ‘আসাব্রে কাহাফ’-এর হাড্ডি। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিন্েেন তাহাদ্রে হাড্ডি তো তিনশত বৎসর কালের অধিক পৃর্বে পচিয়া
 অর্থাৎ ব্যেন আমি তাহাদিগকে নিঢ্রিত করিয়াছিলাম এবং সুস্থ ও অপরিবর্তিতাবস্থায় জাগ্থত করিয়াছিলাম অনুক্রপভাবে আমি সেই যুগের লোকদিগকে তাহাদের সস্পর্কে অオरिण करिয়াছিলাম।
 কিয়ামত বে সংঘটিত হইবে উহাত সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যখন তাহারা পরশ্পর একে অন্যের সহিত এই ব্যাপারে বির্রো করিতেছিন। কেহ তো কিয়ামতকে বিশ্বাস করিত এবং কেহ উহাকে অন্বীকার করিত। আল্লাহ ত'আালা ‘আসহাব

কাহাফ’－কে জাগ্তত করিয়া অস্বীকারককারীদের উপর দলীল কাশ্যে করিয়াছিলেন।信 কর্রিয়া দাও এবং তাহাদিগক্কে তাহাদের আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দাও। তাহাদের
 1. আম্রো তো উহার পাশ্শ একটি মসজিদ নির্মাণ করিব। ইবনে জরীর（র）বলেন，এই
 তবে রা⿰亻িক দৃষ্ভिতে বুঝা যায় বে যাহারা এই কথা বनिয়াছিন তাহারা কলেমায় বিশ্ধাসী ছিন তবে তাহাদের এই কथা প্রশংসিত না নিन্দিত সে কথা ভিন্ন। কারণ

 অর্ভিশাপ অব্বতীর্ণ করুন কারণ তাহারা তাহাদের আন্ব্যিযা ও নেককার লোকদের কবরসমূহেে মসজিদে পরিণত কর্রিয়াছিল।

আমীরুল্ল মু‘মিনীন হযরত উমর ই‘বনে খাত্তাব（রা）হইতে বর্ণিত তিনি তাহার খিनাফতকালে যখন ইরাাকে হযরত দানিয়াল（অা）－এর কবর পাইলেন，তখন তিনি উश্ মানুষের দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার নির্দেশ দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন বে উহার নিকট বেই কাগজ খড্ডে কোন যুদ্ধ বিপ্ৃহের উল্লেখ রহিহ়াছে উহাও দাফন করিয়া দেeয়া হউক।




২২．কেহ কেহ বলিবে，উহারা ছিল তিন জন উহাদিগের চতুর্থটি ছিল উহারাদিগের কুকুর এবং কেহ কেহ বলে，উহারা ছিল পাঁচ জন，উহাদিগের ষষ্ট ছিল উহাদিগের কুকুর，অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আবার কেহ কেহ্ বলে，উহারা ছিল সাত জন，উহাদিগের অষ্টমটি ছিল উহাদিগের কুকুর，বল আমার প্রতিপালকই উহাদিগের সংখ্যা ভাল জানেন；উহাদিগের সংথ্যা অল্প কয়েক জন্যই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদিগের বিষয়ে বিতর্ক করিয়া এবং উহাদিগের কাহাকেও উহাদিগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

তাফসীর ঃ ‘আসহাবে কাহাফ’－এর সংখ্যা সম্পর্কে মত পার্থক্য রহিয়াছে আল্লাহ তা‘আলা উহার সংবাদ দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তিনটি মতের উল্লেখ করিয়া

প্রথম দুইটি মতকে ‘অনুমান করিয়া বলে’ দ্বারা দুর্বল করিয়াছেন যেমন দূর হইতে কেহ কোন অপরিচিতি স্থানে পাথর নিক্ষেপ করিলে উহা লাগিতেও পারে আর নাও লাগিতে পারে এবং লাগিলেও উহাকে ইচ্ছাপূর্বক লাগান বলা যাইবে না। অতঃপর
 অর্থাৎ তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত এবং তাহাদের অষ্ঠম ছিল তাহাদের কুকুর। অত্তএব
 প্রতিপালকই তাহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। আল্মাহ তা‘আলা এই নির্দেশ বাণী দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতিই সম্বন্ধিত করা উচিৎ। বেই বিষয় সম্পর্কে মানুযের কোন জ্ঞান নাই এবং উহা জানিবার কোন উপায়ও নাই সেইক্ষেত্রে অনর্থক অনুমান করিয়া কিছু বলা অপেক্ষা এই কথা বলাই উচিৎ যে ইহার সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আল্নাহ যদি কোন বিষয়ে অবহিত করেন, তবে আমরা তাহাই বলিব নচেৎ নীরব থাকিব। 1 আর তাহাদের সঠিক সংখ্যা বহু কম লোকই জানে।

কাতাদা (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, আমি সেই অল্প সংখ্যক লোকদেরই একজন যাহররা যুবকদের সঠিক সখ্যা জানে বলিয়া আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন। যুবকদের সঠিক সংখ্যা ছিল সাত। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে বাশ্শার (র).... হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে প্রসহ্গে বর্ণনা কর্নেন আমি সেই অল্প সংখ্যক নোক্দ্দর এক্জন, যাহারা ’আসহাবে কাহাফ’ এর সঠিক সংখ্যা জানে না। তাহারা ছিল সাতজন। হযরত ইবনে আব্বাস় (রা) পর্যন্ত বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা ইহাই প্রমাণিত বে ‘আসহাবে কাহাফ’-এর সংখ্যা ছিল সাত। পূর্বে আমরা এই বিষয়ে যা উল্লেখ করিয়াছি ইহা তাহারই অনুরুপ।

মুহাশ্মদ ইবনে ইসহাক আব্দুল্নাহ ইবনে আবূ নজীহ এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইত্ত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘আসহাবে কাহাফ’-এর কেহ কেহ অতি অল্প বয়সের ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা দিবারাত আল্লার ইবাদতে লিপ্ত থাকিত এবং আল্লার দরবারে ক্রন্দন করিত ও তাহার কাছে ফরিয়াদ করিত : তাহারা আটজন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল তাহার নাম ছিল "মাক্সালসীনা" সে-ই বাদশার সহিত কথা বলিয়াছিল। এবং তাহাকে তাওইীদের দাওয়াত দিয়াছিল। অन্যান্যদের নাম, ইয়ামলীখা, মরতুনিস, কাসতূনিস, বীরূনিস, দানীমূস, বাতবূনিস ও কালূশ। এই রেওয়ায়েতে এইর্দপই বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশ্টদ্ধ রেওয়ায়েত হইল হযরত ইবনে আববাস (র) হইতে বর্ণিভ রেওয়ায়েত এবং সে রেওয়ায়েত অনুসারে ‘আসহাবে কাহাফ’-এর সংখ্যা ইইল সাত। আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রকাশ। ‘‘আইব জুবায়ী হইতে পৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের কুকুরের নাম ছিল, হুমরান। অবশ্য
‘আসহাবে’ কাহাক-এর উল্gেখিত নাম ও তাহাদের কুকুরের নাম সস্পৃর্ণ নিশ্চিত বলিয়া মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে চিন্তার কারণ রহিয়াছছ। কারণ ইহার অধিকাংশ ইইন আহলে
 आপনি সাধারণ আলোচ্রা ব্যর্তিত'কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে না। কারণ ইহাতে ত্মে কোন ফায়া নাই। । أَتَ কাহারও নিকট কিছू জিজ্ঞাসাও করিবেন না। কারূণ, তাহারা অনুমান ব্যতিত সঠিক কিছুই বলিতে সক্ষম নহে। আর আল্লার পক্ম হইতে আপনি বে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন উহাই সত্য ও সঠিক যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

## 


২৩. কখনই ঢুমি কোন বিষয়ে বলিওনা," আমি উহা আগামীকাল কর্রিব।
२8. आল্লাহ ইচ্ম করিলে" এই কথা না বলিয়া যদি ডুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বনিও, সষ্বত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেষ্রা সত্যের নিকটত্র পথ নির্দেশ কর্রিবেন i

তাফস্সীর ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ রাসূনুল্নাহ (সা) কে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ কর্রেন, তবিষ্যতে কোন কোন কাজের ইম্ম পোষণ করিলে आপনি এইর্গপ বলিবেন না যে জামি आগামী কল্য ইহা করিব বরং এইহ্রপ বলিবেন यদি আল্লাহ চাহেন তবে করিব। उবিষ্যতে কি হইবে আর কি হইবে না, উহা কেবল তিনিই জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীকে হযরত, আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসাস্ন্ন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্নন, একবার হয়র সুনায়মান (আ) বলিলেন


আজ রাত্রে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর সতি সংগম করিব। এক রেওয়ায়েতে নব্বই জন, এক রেওয়ায়েত একশত জন ন্ত্রীর উন্নেখ রহিয়াছে। প্রত্যেক ন্তী এমন এক একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিবে, বে আল্নার রাহে জিহাদ করিবে। তখন একজন ফिরিশতা তাঁহাকে বলিল, आপনি ইনশাআাল্লাহ বলুন, কিষ্ू তিনি বলিলেন়, না। অতঃপর তিনি তাহার ন্রীদের সহিত সংগম করিলেন, কিত্ুু কেইই কোন সন্তান জন্ম

দিল না। কেবল একজন ग্তী অর্ধেক সন্তান জন্মদিল। তখন রাসূনুল্নাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন যদি তিনি ইনশাআল্মাহ বলিতেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্যে সফন হইঢ। অপর এক রেওয়ার্যেতে রহহিয়াছহ তবে অবশ্যু তাহারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করিত।

পূর্বিই সূরার ৫রুতে সূরার শানে নযূল প্রসকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন রাসূনুন্মাহ (সা)-কে ‘আসাাবে কাহাফ’ সপ্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তখন তিনি বनिनেন পর্যন্ত অযী বিলম্বিত হইল। পূর্বে আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছি।
 শ্মরণ করুন্র। কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন, আপনি ইনশাআল্ধাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে, যখনই মনে পড়ে তখন ইনশাআাল্লাহ বলুন। াবুল আলিয়া (র) হাসান বসরী (র) এই जর্থ করিয়াছেন। হৃশাইম (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ব্যক্তি বেই হনফ করে, তাহার পক্ষে এক বৎসর পরও ইনশাআল্নাহ বলিবার অধিকার আছে।
 করা হইন, आপনি কি মুজাহিদ (র) হইতে ইহা শ্রবণ কর্রিয়াছেন তিনি বলিলেন, লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) আমার নিকট অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তবরানী (র) आবূ মू‘আবিয়াহ (রা) হইতে তিনি আ’มাশ (র) হইঢত অब্রসূত্র হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।
"यদি এক বৎসর পরেও হয় তবুও তাহার ইনশাআল্ধাহ বনিবার অধিকার আছে" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর এই বক্তব্যের অর্থ হইল যখন কেহ হলফ করিবার সময় কিংবা কোন কথা বলিবার সময় ইনশাজাল্লাহ বলিঢে ভুলিয়া যায় এবং এক বৎসর পর তাহার মনে পঢ়ে তবুও তখন সে ইনশাজাল্লাহ বলিয়া সুন্নাতের উপর আমল করিবে। এমন কি.কসম ভभিবার পরও यদি তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাজাল্gাহ বनিবে। আল্লামা ইবনে জবীর (র) এই বক্ব্য পেশ করিয়াছেন অবশ্য ইহার অর্থ ইহা নহে, সে এখন ইনশাজাল্লাহ বলিলে, কসম ভগিবার কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে না কিংবা কসমই ভা্িিবে না। আল্লামা .ইবনে জরীর (র) যাহা কিছ্ম পেশ করিয়াছেন উহা সঠিক ও বিক্ধ্ এবং হযরত ইবনে আব্dাস় (রা)-এর বক্ব্যবকে উহারই উপর প্রয়োপ করা অধিক শ্রেয়। ইকরিমাহ (রা) ব্যাখ্যা করে যখন তুমি ক্রোধাবিত হও তখন তোমার প্রতিপালকককে স্মরণ কর।

তাবুরানী (র) বলেন, মুহমদ ইবনে হার্রেস হবানী (র)....হযরত ইবনে আব্dাস
 رَبَّهَا اَِِا نَسِيُتْ

ইহার অর্থ ইইল, আপনি ইনশাজাল্মাহ বনিতে ভুলিয়া যান তবে যখনই স্মরণ ইইবে

 মনে’ পড়িরে তখনই উহা বলিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহা রাসূনুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস ছিন। কেবন তিনি ভুলিয়া যাইবার পর যখন ঢাহার মনে পড়িত তখন ইনশাजাল্লাহ বনিতে পারিতেন। অন্য কাহার পক্ষে অন্য সময় ইহা বলার ইখতিয়ার नाई।

আয়াততর অপর এক ব্যাখ্যা হইতে পার্রে বে, যখন কেহ কোন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন, যেন সে আল্লাহর যিকির করে কারণ ভুলিয়া যাওয়া শয়তানের কারণে হইয়া থাকে এনং আল্gাহ বিকির শয়ততনকে বিতাড়িত করে। শয়তান বিতাড়িত হইলে ভুনও
 শয়তানই আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। আল্নাহর যিকির করিলে শয়র্তন বিত্তাড়িত হয়
 যিকিন্ন করুন
 জিনিস সম্পক্কে জ্জিজ্ঞাসা করা হ় ত় অথচ আপনি উহা জানেন না, তবে আল্লাহর নিকট উহার জ্ঞান প্রার্থনা করুন এবং তাহার প্রতি নিবিষ্ট হউন যেন তিনি আপনাকে উহার সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং অধিক সঠিক পৰে পরিচালিত করেন। ইহার আরো ব্যাখ্যা দাল করা হইয়াছছ

২৫. উহারা উহাদিগের্র ওহায় হিল তিন শত বৎসর অারও নয় বৎসর। ঢুমি বन, ঢাহারা কতকাল ছিল তাহা জাল্লাহই ভাল জানেন।
২৬. অাকাশ মভ্নী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয্যের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্ৰা ও শ্রোত। তিনি ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাক্ এ নিজ কর্ত্তত্তের শরীক কর্রেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত'‘আলা স্বীয় রাসূল (সা) কে ওহার মধ্যে ‘আসহাবে কাহাফ’ এর অবস্থানকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন বে তাহারা তথায় ন্দ্র্র যাইবার পর হইতে জাগ্থত হওয়া পর্যন্ত কত দিন তহার মধ্যে অবস্থান কর্রিয়াছিন। সূর্य মালের হিসাবে তো তাহারা তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিন কিন্ুু চান্দ্র মাসের হিসাবে এই সময়টি আরো নয় বৎসর বেশি হয়। সূর্य বৎসর এবং চান্দ্র বৎসরে প্রতি একশত বৎসরে তিন বৎসরের পার্থক্য হয়। এবং এই কারণণ তিনশত বৎসর উল্লেখ করিয়া আরো অধিক নয় বৎসর্রের উল্লেথ কর্রিয়াছ্ন जবস্शাन সপ্পর্কে यদি জিজ্ঞাসা কর্রা হয় এবং আপ্পনি यদি না জানেন এবং আা্পাহও তাহাদের অবস্থান সপ্পক্কে অবহিত না করিয়া থাকেন তবে বনুন, আাল্লাহই তাহাদের অবস্शানকাল সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অর্ধাৎ তিনি এবং তিনি যাহাকে অবহিত করিয়াছেন সে ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। অनেক উলামায়ে কিরাম এই তাফসীর-ই কর্রিয়াছেন বেমন মুজাহিদ (র) এবং পূর্ব ও পরবর্তী অনেক তাফসীরকার। কাতাদাহ


 ঢাহাদের অবস্থানকান সশ্পর্কে খুব রান জানেন। হযরত আদুল্নাহ ইবনে মাসুদ (রা):এর কিরাতে রহिয়াহ তিনশত বংসর অবস্থান কর্রিয়াছিন। কাতাদাহ (র) ও মুতারয়িফ ইবনে আদ্দুল্নাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্হু কাতাদাহ (র) বে ব্যাখ্যা দান কন্রিয়াছেন উহা সঠিক বनिয়া মনে হয় না। কারণ, আহলে কিতন্বদের মতে তাহাদ্দের जবস্থান কাল তিন শত বৎসর। অধিক নয় বৎসর্রের কथা নাই । यদি আল্লাহ ত'অানা তাহাদের মতকে উল্লেখ করিতেন তবে অধিক নয় বৎসরের কथা উল্লেখ করিতেন না। आয়াত দ্মারাও ইহাই প্রকাশ, আল্লাহ আহনে কিতাবের কথা নকল করেন নাই বরংং নিজেই তাহদের অবস্গান কালের থবর দিয়াছেন। আল্লামা ইবনে জরীরের মতও ইহাই। কাতাদাহ (র) হयরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর বে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উহা মুনকাতী’ এবং জমহুরের

 তাহাদ্দিগকে দেদেন ও তাহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। উল্লেথিত দুইটি বাক্যের মা্যমে আল্ধাহর অধিকতর প্রশংসা কর়া ইইয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল আল্নাহ



 তাহাদের সকল কর্মকাড্ড দেখেন এবং শ্রবণ করেন ।
 ज़ाशার কর্ত্ত্ণে কার্হকেক তিনি শরীক করেন না। যাবতীয় কর্ত্তেত্ণের অধিকারী কেবন তিনিই তার হুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাহার কোন উজীর ও পরামর্শদাতা নাই। তিনি বুলন্দ ও পবিত্র।

## 






২৭. ডুমি তোমার প্ি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর। ঢাঁহার বাক্য পর্ববর্তন করার কেইই নাই । ঢুমি কখনই ঢাহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।
২৮. पूমি নিজেকে ধৈর্যসহকারে রাথিবে উशাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধায় जাহ্নান করে উহাদিগের পতিপালককে তাঁহার সত্রুষ্টি লাভের উफ্mে্যে এবং ঢুমি भার্থিব জীবন্নে শোতা কামনা কব্রিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফির্রাইয়া নইওনা। ঢুমি তার অনুগত্য কর্ওি না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্যরণণ অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, বে ঢাহার খেয়ান ঋুশীী অনুসরণ করে ও যাহার কার্यकনাপ সীমা অতিক্র্ম করে।

ঢাফ্সীর ঃ আাল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা)-কে পবিত্র কূরजান তেলাওয়াত করিতে
 কালেমাকে কেহ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিলুপ্ত করিতে সক্ষম নরহ

 ইবনে জরীর (র) বলেন, আাযাততর অর্থ হইল "হে মুহামাদ! (সা) यদি আপনি আপনার

প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত কিতাব তেলওয়াত না করেন তরেে আল্লাহ ব্যতিত কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। যেমন এরশাদ হইয়াছে


হে রাসূন! আপনার পাননকর্তার পক্ষ হইতে প্রেরিত বস্থুর তাবনীগ কর্রুন যদি আপনি ইহা না করেন তবে রিসাनাতের দায়িত্ণ পালন হইবে না। আল্ধাহ ত‘আলা

 তাবনীগ ফ্রय কর্রিয়াছেন। তিনি অবশ্যই আপনাকে কিয়ামত দিবসে কুরजানের তাবनীগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন।


অর্থাৎ হে মুহান্মদ! (সা) আপনি তাহাদের সহিত বসুন যাহারা সকালে বিকালে আল্লাহর যিকির করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অজীফা করে তাঁহার প্রশংসা করে তাসবীহ করে তাঁহার মহত্ব ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করে। চাহে তাহারা দরিদ্র হউক কিংবা ধনী শক্তিশালী হউক কিংবা দুর্বল।

কথিত আছে, উল্লেথিত আয়াত তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন মক্কার ধনী লোকেরা রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিয়াছিন তিনি যেন কেবল তাহাদের সহিত বৈঠক অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সহিত যেন দুর্বল দরিদ্র সাহাবাকে বসিতে না দেন। যেমন, হযরত বিল্মাল, আম্মার, সুআইব, হাব্বাব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এই সকল সাহাবীদের হইতে যেন তিনি ভিন্ন মজলিস অনুষ্ঠিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্নাহ (সা)-কে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন, ইরশাদ ইইয়াছে :

信 তাহাদ্দের পাননকর্তাকে ডাকে তাহাদিগকে আপনি বিতাড়িত করিবেন না। অতঃপর আল্নাহ তাআলা রাসূলুন্নাহ (সা)-কে তাহাদ্রর সহিত বসিতে নির্দেশ দিলেন।准 র্জাবদ্ধ রাথ্থু যাহারা স্বীয় পাননকর্তাকে সকালে-বিকালে ডাকে।

ইমাম মুসনিম (র) তাহার সহীহ গ্র্ত্থ বলেন, আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ (র).... সা’দ ইবনে আবূ অक্রাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূনুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন মুশরিকরা রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বনিল, ज़াপনি তাহাদিগকে মজলিস হইতে সারাইয়া দিন। তাহারা যেন, আমাদের

সহিত বসিবার দুঃসাহস না করে। হযরত সাদ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রীয় এক ব্যক্তি বিলাল এবং আরো দুই ব্যক্তি যাহাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ-ই ভান জানেন,.বে

 বিকালে তার্হাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাহাদিগকে আপনি বিতাড়িত করিবেন না।" রেওয়ায়েতটি কেবল মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা‘ফর (র)....আবূ উমামাহ (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ওয়ায়েয ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন যে, ওয়ায করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেথিয়া সে নীরব হইইয়া গেল। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে বলিলেন তুমি ওয়ায করিতে থাক। সূর্যোদয় পর্যন্ত এইখানে বসিয়া থাকা চারটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হাশেম (র)....জনৈক বদরী সাহাবী হইতে বর্ণিত রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, এই ধরনের কোন মজলিসে বসা, চারটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আবূ দাউদ তয়ালেসী (র) তাহার মুসনাদ গ্গন্থ বলেন, মুহাম্মদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা ফজরের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্মাহর্ যিকির করে তাহাদের সান্নিধ্যে বসা সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা আমার নিকট উত্জম। এবং আসরের পর ইইতে মাগ্গরিব পর্যন্ত যিকির করা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশীয় আটটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম, যদিও তাহাদের প্রত্যেকের মৃন্য বার হাজার হউক না কেন। রাবী র়লেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-এর মজলিসে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম আটটি গোলামের মোট মূল্য হইল ছিয়ানব্বই হাজার। কেহ কেহ চারজন গোলামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম রাসূলুল্মাহ (সা) আটজন গোলামের কथা বলিয়াছেন যাহাদের প্রত্যেকের মূল্য বার হাজার।

হাফিয আবূ বকর বাযয়ার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আহওয়াযী (র)....হইতে আবূ মুসলিম কুফী হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যে সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল। সে রাসূলুল্নাহ (সা) কে দেখিয়া নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলूল্লাহ বলিলেন, উহা হইল, সেই মজলিস বেইখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে। আবূ আহমদ (র)...আবূ মুসলিম (র) হইততে মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু‘আল্মা (র)....অবূ মুসলিম আগর হযরত আবূ হহরায়রা (রা) ও হযরত আবূ সায়ীদ (র) হইততে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ (সা) আগমন করিলেন। তখন একব্যক্তি সূরা হজ্জ কিংবা সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই মজলিস যেখানে আমাকে বসিবার জন্য হৃকুম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র)....হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, "যে সকল লোক আল্লাহর যিকির করিবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা হয়। তবে আসমান হইতে একজন ঘোষক তাহাদিগকে ঘোষণা করে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহসমূহ আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।" হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র) বলেন, ইসরাঈল ইবনে হাসান (র)....আদ্ুুর রহমান ইবনে সাহল ইবনে হানীফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা)-এর উপর এই আয়াত
 নিজেকে সেই সকল লোকদের সহিত আবদ্ধ রাখুন, যাহারা সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে" অতঃপর তিনি সেই সকল লোকের খৌজে বাহির হইলেন। তিনি এমন কিছু লোক দেখিতে পাইলেন যাহারা আল্নাহর যিকির করিতেছ্নি, তাহাদের মাথার চূল এলোমেলো ছিল, তাহাদের শরীরের চামড়া শক্ত বড় কষ্টেই তাহারা এক একটি কাপড় পরিহিত ছিল। রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদ্গিকে দেখিতে
隹 मমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য यিनि আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। সনদে যেই আব্দুর রহমানের উল্লেখ করা হইয়াছে আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ (র) তাহাকে সাহাবী গণ্য করিয়াছেন। তাহার আব্বা সাহ্ল ইবনে হানীফ (র) একজন প্রবীণ সাহাবী ছিলেন।
 তাহাদিগকে ছাড়িয়া পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে সীমা অতিক্রম না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা আল্লাহর যিকির করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাহারা ধন-সম্পদশালী, তাহাদের প্রতি যেন আপনার দৃষ্টি না যায়।

 তাহার কর্মকাড ब্রুটি ও বোকামীতে পরিপূর্ণ। যাহার কাজই হইল সীমা অতিক্রেম করা। आপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না। তাহার রীতি-নীতি পছন্দ করিবেন না তাহার প্রতি লোভ করিয়া দেথিবেন না। বেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


আপনি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে তাহাদিগকে পরীষ্ার জন্য আমার দেওয়া সুখ-শান্তি ও ধন-সস্পদ্রের প্রতি লোতনীয় দৃট্টিতে বাড়াইবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযিক অধিক উত্তম ও স্থায়ী।

## 



২৯. বন, সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত, সুতরাং यাহার ইচ্মা বিশ্বাস কর্রুক ও যাহার ইচ্মা সण্য প্রত্যাথ্যান করুক, आমি याলিমদের জন্য প্রষ্থুত রাথিয়াছি অগ্নি যাহার বেষ্নী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পাनীয়, যাহা উহাদিগের মুখমভন দগ্ৰ করিরে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্মি কত निकृষ্ট আশ্রয়।

जাফসীর ঃ जাল্লাহ ত'অানা তাহার নবী হযরত মুহাম্দ (সা) কে সস্বোধন করিয়া বলেন, হে মুহান্মদ! আপনি মানুষকে এ কথা বলিয়া দিন ব্যে, আমি আাল্লাহর পক্ষ ইইতে ハেই কিতাব ও দ্ঘীন নইয়া জাসিয়াছি উহা মহাসত্য উহার মধ্যে সন্দেহের লোক অবकाশ नाई। । বিশ্বাস করে আর যাহার ইচ্ম সে যেন অবিশ্ধাস করে। অল্লাহর পক্巾 ইইতে ইহা অতি




ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইবনে মূসা (র)....इयরত আবু সায়ীদ খুদ়রী (র) হইতে বর্ণিত বে, রাসূনুল্লাহ (সা) ইর্শাদ করিয়াছেন দোযখের চারটি প্রাটীর। প্রত্যক প্রাচীরের ঘনত্ণ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব। ইমাম তিরমিযী (র) দোযখের বর্ণনায়

হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং ইবনে জরীর (র) ও অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বুঝান হর্ইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হুসাইন ইবনে নসর ও আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ (র) উভয়....ইয়ালা ইবনে উমাইয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

 করিব না এবং আর এক खোটা পানিও আমাকে স্পর্শ করিবে না।侵

 অন্যান্য উলামায়ে কিরাম রাখিয়াছেন, গলিত বস্তু। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (র) একবার কিছু গলাইলেন, যখন পানির ন্যায় তরল হইল এবং উৎলাইতে লাগিল তখन তিনি বলিলেন, সাদৃশ্য। যাহ্হাক (র) বলেন, জাহান্নাম্রের পানি কাল এবং উহার অধিবাসীরাও কাল। উল্লেথিত মতগুলি পরস্পর বিঢাধী নহে। মুহন, বস্তুটির মধ্যে যাবতীয় দোষ বিদ্যমান,
 উত্তাপের কারণে মুখমন্ডলকে জ্ালাইয়া দেয়। অর্থাৎ কাফির যখন উহা পান করিবার ইচ্ছা করিয়া মুখের মব্যে লইবে তখন উহা তাহার মুখ জ্বালাইয়া দিবে। এমন কি মুখের চামড়া ঝরিয়া পড়িবে যেমন হাদীস় শরীফে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র) স্বীয়
 রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, পানির জন্য ফরিয়াদ করিবার পর তাহাকে এমন পানি দান করা হইবে যা তেলের তলানীর ন্যায় যখন উহা তাহার নিকটবর্তী করিবে তখন উহার উত্তাপে মুখের চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে। ইমাম তিরামিযী (র) ও দোযখের বর্ণনায় ধারাবাহিকভাবে রিশদীন ইবনে সা’দ (র)....দাররাজ (রা) হইতে উক্ত সৃত্রে তাহার জামে গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়ছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি শুষু রিশদীন ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অথচ, মুহাদ্দিসগণ তাহার স্মরণ শক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য যেমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র)....দাররাজ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আদ্দুল্নাহ ইবনে মুবারক (র) বনেন বাকীয়্যাহ ইবনে অनীদ (র)....जাবূ উমামাহ
 মিশ্রিত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে যাহা সে ঢোক ঢোক পান করিবে। এর তাফসীী প্রসজে বর্ণনা কর্রিয়াছেন পুজ মিশ্রিত পানি উহার নিকটবর্তী করা হইলে লে বড় কধ্টে উহা পানं করিবে। তাহার নিকট্বর্তী করা হইলে তাহার মুখমড়ন জ্বালাইয়া দিবে এবং মাথার চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে এবং উহা পান করিবার পর তহার পেটের নাড়ীসমূহকে টুকরা לুকরা কর্রিয়া দিবে। ইরশাদ ইইয়াছে,

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, দোযখবাসীরা যখন ক্ষুধার্থ হইবে তখন তাহাদিগকে যাক্কু গাছছর ফন দেওয়া হইবে এবং তাহারা উহা খাইতে থাকিবে কিতুু উহাতে তাহাদের মুৰ্ের চামড়া খুলিয়া পড়িবে। তাহাদিগকে জাে এমন কেহ তাহাদের নিকট দিয়া অত্ক্রিম করিনে তাহাদের খুলিয়া পড়া চামড়ার সাহাব্যেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর তাহারা ভীষণ পিপাসিত হইবে এবং পানির জন্য স্বকাতরে আর্তননাদ কর্রিবে তথন তাহাদিগকক গলিত তামার ন্যায় পানি দান করা হইবে যাহা অত্তধিক উত্ত্ণ হইবে উহা তাহাদের মুথ্রে নিকট্টর্তী করা হইলে উহার উত্তাপে মুখ্থে মাংস গলিয়া পড়িবে। একারণে আল্gাহ ত‘অালা ইর্রশাদ কর্রিয়াছেন

 তাহাদের নাড়ীসমূহকে টুকরা לুকরা করিয়া ফেলিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে
 হইবে i 1
 বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থন ও কঠিন স্থান (ফুর্রকান-৬৬)।

## 


৩०. যাহারা ঈমান জানে ও সৎকর্ম করে জাম ঢাহাদিগকে পুরক্থৃত করি এবং यে সeকর্ম করে আমি ঢাহার শ্রমফন নষ্ট কর্রি না,
৩). উহাদ্দিগের জন্য जাছে স্থায়ী জান্নাত यাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অনংকৃত কর্রা হইবে, উহারা পর্নিধান কর্রিবে সুক্ম ও भুর্র রেশমের সবুজ বষ্ব ও সমাসীন হইবে সভ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরক্কার ও উত্তম জাশ্রয়স্থন

তাফ্সীর ः আল্নাহ ত'আলা অসৎ নোকদের আলোচনা করিবার পর সeলোকদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে রাসূনগণের প্রতি বিশ্ধাস স্থাপন করিয়াছে এবং নেক আমন করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে চির অবস্থানের বাগানসমূহ
 অই নহরসমূহ আমার নীচ দিয়া প্রবাহिত হইত্তে|
 शইয়াছছ
 বলেন, চারজানু হইয়া বসা। এবং এই অর্থই এখানে অধিক সমীটী।। হাদীস শরীী<ে বর্ণিত
 পাनংक
 চমৎকার বিনিময় এবং আরাম করিবার কতই উত্ত্ম ঘর। ভেমন দোযখবাসীদের সम्পর্কে ইরশাদ হইয়াছ్ কতইনা জघन্য आরাম করিবার স্থান। সूরা ফুরকান এর মট্যে বেহেশতবাসী ও
 ও ঘর হিসাবে উহা বড়ই জघন্য অতঃপর বেহেশতবাসীদদর সশ্পর্কে এর্রশাদ হইয়াছে,


তাহাদের ¿ধর্ষ্রে বিনিময়ে তাহাদিগকে বেহেশতের বানাখানা দান করা হইবে এধং সেখানে সানাম ও খোশআামদ্দে বনিয়া তাহাদিগকে সৰ্ষ্বনা জানান হইবে। जাহারা চিরকাল সেখানে বসবাস করিবে। তাহাদের আশ্রয়্যন্ত ও বাসস্থান বড়ই চমলকার।

ইব্ন কাছীর—৫৫ (৬ষ্)

৩२．पूমি উহাদিগের নিকট পেশ কর একটি উপমা，দুই ব্যক্তির উপমা； উহাদিগের একজনকে জামি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে जামি খর্জ্জর বৃक্ষ দ্যারা পর্রিবেষ্টিত কর্রিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে কর্রিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩．উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাত কোন ক্রুটি করিত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত কর্রিয়াছিলাম নহর।

৩8．এবং তাহার প্রুর ধন－সশ্পদদ ছিন। অতঃপর কথা প্রসল্গে সে তাহার বক্ধুকে বলিन，ধन－সস্পদ आমি তোমা অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে ঢোমা অপপপ্মা শক্তিশালী।

৩৫．এইভবে নিজের প্রতি যুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল，সে यলिল অমি মনে করি না বে ইহা কখ্ও ঞ্ৰংস হইয়া যাইবে；

৩৬．आমি মন করি না यে কিয়ামত হইবে，आার आমি यদি आমার পতিপানকের নিকট প্ত্যবৃত্ত হই－ই তবে আমি তো নিচয়－ই ইহা অপপপক্কা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ ত'অালা পূর্বে মুশরিক ও.অহংকারীীদের আলোচনন করিয়াছেন যাহারা গরীব মুসলমানদদর সহিত বসিতে ঘৃণা করিত এবং ব্বীয় ধন-সম্পদ ও বংশীীয় আভিজাত্যের দাপট দেখাইত। অতঃপর আল্লাহ তালান উভ্য শ্রেণীর লোকদিগকক দুই ব্যক্তির সহিত উপামিত করিয়াছেন। যাহাদের একজনের দুইটি আগুরের বাগান ছিন এবং উহা থেজুর বৃক্কের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিন। উভয় বাগানের মাবে অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন হইত এবং বাগানের গাছপালার নিয়মিত ফল ধরিত এবং यমীত নিয়মিত ফসन উৎপन्न হইত। ইরশাদ হইয়াছছ निয়মিত ফन দান করিত।
 করিয়াছিনাম ${ }^{\text {a }}$ আব্যাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবার কেহ কেহ বলেন,

 বচন। বেমন তাহ হইল ث́ কে यবর ও

মোটকথা বাগান দুইটির মালিক তাহার সংগীকে বিতর্ক প্রসল্গে বড়ই অহংকার ও
 তোমার চাইতে অনেক বেশি আমার চাকর কর্মচারী ও সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা অধিক। হयরত কাতাদা (র) বলেন, একজন পাপীর আশা ইহাই হইয়া থাকে বে, দুনিয়ার जাহার ধन-জন অধিক হউক। যুলুম করিয়া তাহার বাগানে প্রবের্শ করিল অর্থাৎ কুফর অহংকার করিয়া এবং আখিরাতকে অবিপ্ধাস করিয়া বড় দচ্টের সহিত ঢাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া সে বলিল
 ধ্ধংস হইবে। জর তাহার এইর্রপ বলার কারণ ছিল ইহা বে বাগানে নানা প্রকার ফन্নমূन ও গাছপানা। চতুর্দিকে প্রবাহিত নহরসমূহ দেখিয়া সে ধোকা খাইয়াছিন এবং ধারণা করিয়াছিন বে উহা কখনও ঋঁস হইবে না। বিলু ৃইবে না। আর ৫ই ধারণার কারণ ছিল, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অভাব। আল্ধাহর থ্রত অবিশ্বাস দুনিয়ায় ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি आাকর্ণণ এবং আখিরাত্র প্রতি অবিশ্বাস এই কারণণ সে বলিল L̈\%

 প্রতিপানকের নিকট টপস্থিত করা ইইবে তবে সেখানেও आামি দুনিয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্থু পাইব। বস্হুতঃ জল্gাহর নিকট আমার একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াহে নচেৎ

তিনি আমাকে দুনিয়ায় এর অধিক ধন-সস্পদ দান করিত্নে না। আরো ইর্রশাদ
 প্রতিপানকের নিকট প্রত্তার্ত্তন করা হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্য উত্তম ব্ত্থু
 আপনি তাহাকে কি দেখিয়াছেন, বে আমার আয়াতকে তে অস্বীকার করে অথচ, সে এই কथা বনে যে, আমাকে. কিয়ামত দিবসে অবশ্যই মান ও সন্তান দান করা হইবে (মারিয়ম-৭৭)। উল্লেখিত আয়াতটি আস ইবনে ওয়া|়़ল সস্পর্কে অবর্তীণ্ণ ইইয়াছিন যাহার ব্ত্তারিত আলোচ্না আপন স্থান্নই হইবে ইনশা|ল্লাহ।


##  


৩৭. তদুত্তরে ঢাহার বন্দু ঢাহাকে বনিল , ঢুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিত্ছছ यिनि তোমাকে সৃষ্টি কর্নিয়াছেন মৃত্তিকা ও পর্রে শক্র হইতে এবং ঢাহার পর পূর্ণাঈ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?
৩৮. কিন্মু আল্লাহই আমার ধ্রতিপালক এবং জামি কাহাকেও আমার প্রতিপালককেন্ন শরীক করি না।
৩৯. पूমি यথন তোমার উদ্যানে গ্রবেশ করিচে ঢখন কেন বनিলে না, আল্লাহ याহা চাহেন ঢাহাই হয়, আাল্লাহর সাহাय্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই, ছুমি यদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষ নিকৃষ্ট্র মনে কর।
80. তবে হয়ত जামার ঋতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টত্র কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আাকাশ হইতে নির্বারিত বিপর্यয় প্রেরণ কর্রিবেন, যাহার ফলে উহা উ匂দ শৃন্য মৃত্তিকায় পর্রিণত হইবে,
83. অथবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হইবে না।

তাফসীর ঃ ধনী কাফিরকে তাহার মুমিন সংগী যেই জবাব দান করিয়াছিল, যেই নসীহাত করিয়াছিল এবং কুফর ও অহংকার পরিত্যাগ করিবার জন্য যেই ধমক দিয়াছিন আল্লাহ তাআলা এই খানে উহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার মু‘মিন সঙ্গী তাহাকে বলিল, তুমি সেই আল্লাহর প্রতি কুফর করিতেছ যিনি তোমাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্যই তাআলা যে সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আদম (আ) কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর হযরত আদম (আ) এর বংশধরকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি ইহা একটি
 তোমরা কিভাবে আল্লাহর সত্তা ও তাঁহার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা তো ছিলে মৃত অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন (বাক্কারা-২৮-)। প্রত্যেকেই ইহা জানে বে সে পৃর্বে ছিল না পরে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং ইহাও জানে যে, সে নিজেই স্বীয় অস্তিত্ লাভ করিতে পারে নাই এবং না অন্য কোন মখলূম তাহাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে আল্লাহ-ই তাহার সৃষ্টিকর্তা যিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তাও তিনিই।
 সেই আল্নাহ-ই আমার প্রতিপালক। তাহার রুবিবিয়াত ও একতৃবাদকে আমি বিশ্বাস


 বাগানে গিয়া উহার গাছপালা ও ফল ফলাদি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলে তখন তুমি আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামতের শোকর করিলে না কেন এবং কেনই বা এই কথা বলিলে না যে আল্লাহ যাহা চাহেন দাান করেন এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোন ক্রতা নাই। পূর্ববর্তী কোন কোন মণিষী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ভাল অবস্থাটি
 বনে। ইহা আলোচ্য আয়াত হইতে গৃহিত। এই সম্পর্কে এ‘ক হাদীসও বর্ণিত আছে। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জাররাহ ইবনে মুখাল্লাদ (র)....হযরত जানাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করেন, চাহে উহা স্ত্রী
 উহাতে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন বিপদ দের্খিবে না। র্́াসূলুল্দাহ (সা) এই আয়াত দ্বারাই
 आবুন ফাতাহ আयর্দী ঈর্সা ইবন আওন বনেন, आদ্রু মালিক ইবন যুর্রার্রাহ এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি বিও্দ নহে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাষ্ ইবনে জা’ফার (র)....इयর়ত আবূ হারয়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীী (সা) বলেन ( বেহেশতের এ́কটি ধন 'ভাডারের কथা তেেমাদিগকে বলিব না? উহা হইল, 'লা কুওয়াতা ইল্gা বিল্লাহ্।’ হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলূল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি বেহেশতের একটি ধন-ভাডারের কথা তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? উহা ছইন ‘नা-হাওনা অলা কূওয়াতা ইনা বিল্মাহ।’ ইমাম আহমদ বলেন, বুকাইর ইবন ঈসা (র)....इयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে তিনি বলেন, রাসুলুল্নাহ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আবূ হরায়রা ! आমি কি তোমাকে বেহেশত্র একটি ধন-ভাভ্ডারের बौঁজ দিব না? याহা आকাশের নীচে অবস্থিত তিনি বলিলেন আপনার উপর আমার

 . করিয়াছে এবং আমার উপর সর্প্প করিয়াছে। আবূ বলখ (র) বলেন, আমর ইবন মায়মূন হযরত आবূ হরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলেন পড়িতে হইবে। তিনি বলিনেনে। পড়़ততে হইবে উহা যাহা সূরা 'কাহাফ এর মধ্যে

 পালनর্কর্ত आমারে তোমার বাগান অরেক্ষা উত্তম বস্যু দান করিবেন
 ইইবে না উইহাতে আসমান হইতে আও্টন প্রেরণ করিবেন। ইবনে আব্সাস (র) যাহহাক, কাতাদাহ बবং যুহনী (র) হইতে মানেক (র) বর্ণনা কর্রেন কিত্তু প্রকাশ্য ইহাই বে, আসমান হইতে প্রবল বর্ষণ হইবে যাহা ক্ষেতের গাছপালা ও

 স্থির থাiিততে পার্র না। इযরতত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন ময়দানে পরিণত

 এর অর্থ ব্যবহু হইয়াছে।

 ত'বে ‘ক ‘্রবাহিত পানি তোমাদিগকে আনিয়া দিবে? আর এখানে ইরশাদ হইয়াহু


 যুবাनाগা হয়। बেমন কবির কবিতায়ও এই ব্যবহার বিদ্যমান।
 इইয়াছ্।

8२. ঢাহার ফন-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় কর্রিয়াছিল ঢাহার জন্য আc্মে করিতে नাগিল যখন উহা মাচানসহ ভूমিস্যাৎ হইয়া গেন। সে বলিতে লাগিল, হায় আমি यদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না কর্রিতাম।
8৩. এবং আল্লাহ ব্যতীত ঢাহাকে সাহাय্য করিবার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।
88. এই ক্ষেG্রে সাহাय্য কর্নিবার অধিকার আল্লাহরই, यিনি সত্য। পুরক্কার দান্ন ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাফস্সীর ঃ আা্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন ফল ফन्नाদি ও ধন-সশ্পদ বিপদ মসীবতে বেষ্টিত ইইন, ও ঋ্ধৃস হইল। অর্থাৎ কাফির ব্যক্তির মু‘মিন সभী তাহাকে তাহার বাগানের উপর ব্যেই বিপদ ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাই উহার উপর পতিত হইন। এই বাগানই তাহাকে আল্মাহ হইতে

গাফেন্ন কর্যিয়া রাখিয়াছিল। । তাহার বাগানে বে ব্যয কর্রিয়াছ্ন উহার উপর অনুতপ কর্রিয়া হাত কচনাইতে

 কাহাকেও শরীক না করিতাম। তাহার জন্য আল্লাহ ব্যতিত কোন লোক জনও ছিন না। যাহরা তাহার সাহাय্য করিত আর সে নিজেও প্রতিশিাধ নইতে পারিন না । " এখানে গোন্রীয় /্লোক কিংবা সন্তান বুঝান ইইয়াছে যাহাদের ঘ্বারা সে গর্ব করিত। وْمٌ
 বিপ্পদ ও শাস্তি অবতীর্ণ ইইয়াছিন সেই ক্ষেত্রে কোন রক্ষাকারী ছিন না এবং নিজেও

 लেষ করিয়া ওয়াকফ করেন। এই সময় ఆরু হইবে।

 जनুসারে অর্থ ইইবে তখন সকন মানুষ মুমিন হউক কিংণা কাফির্র সকনেই আা্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে যখন শাশ্তি আসিবে তখন তাহার সাহাय্য ও আশ্রয় ব্যতিত কেইই কোন আশ্রয় ও.সাহায্য পাইবে না। যেমন অনাত্র ইর্রশাদ ইইয়াছে

যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিল তখন ঢাহারা বলিল আমরা জাল্লাহর প্রতি ঈমান আনিলাম। এবং যাহাদিকে তাহার সহিত শরীক করিতাম তাহাদিগকক আমরা অস্বীকার করিলাম। ফির্মজাউন সস্পর্কে আাল্ধাহ ত'অালা ইরাশাদ করেনঃ


অবশেষে যখন সে নিমজ্জিত হইতে লাগিল তখন সে বলিল জামি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি বে বেই স্তার প্রতি বনী ইসরাঋন ঈমান আসিয়াছে যিনি ব্যত্তি অন্য কৌে উপাস্য নাই এবং আমি মুসনমান ও আল্ধাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে জবাব দেওয়া হইন, এখন ঢুমি ঈমান আসিতেছ অথচ পূর্বে তুমি না ফর্মানী করিয়াছ এবং তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্ত্তুক্ত।

 পড়েন আবার কেহ যেরসহও পড়িয়া থাকেন। পেশসহ পড়া হইলে শব্দটি হইবে

 সংখটিত হইয়াছে। यদি হইবে यেমন
 সকল আমল কেবল মাত্র আল্নাহর সন্ত্রুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয় উহার পুরস্কার উত্তম এবং উহার পরিণাম প্রশংসিত।

##   

##  

8৫. উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেন্র উহা পানির ন্যায় याহা आমি বর্यণ কর্রি आকাশ হইতে यদ্যার্যা ভৃমিজ উদ্দিদ ঘন সন্মিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়, অতঃপর উহা বি૯দ্ধ হইয়া এমন চূন্ন-বিচূর্ণ হয় বে, বাঢাস উহাকে উড়াইয়া নইয়া যায়। আাল্লাহ সর্ব বিষযে শক্তিমান।
8৬. ষনৈশ্বর্य ও সন্তান-সত্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপানকের নিকট পুর্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাপ্থিত হিসাবেও উबृৃষ্ট।

তাফসীর : আল্নাহ তাহার প্রিয় নবী হযরত সুহাম্মদ (সা) কে সম্নোধন করিয়া


 হইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর সেই পানির সহ়িত ভূমীর বীজ মিশ্রিত হইয়া গজাইয়াছে এবং উহা হইতে শ্যামল-সবুজ লতা-পাंত উৎপন্ন হইয়াছে। فَاَصُبْ

ইব্ন কাছীর—৫ (৬ষ)

准 বাতাসে উড়াইয়া নইয়াছে।
 শক্তিমান। তিনি শ্যামল সবুজও করিতে পার্রেন জাবার উহা ৩ক করিয়া চूর্ণ-বিচূ্ণ কর্রিয়া বিনুধ্তও করিতে সক্ম। আল্মাহ তাআলা পার্থিব জীবনকে এই উপমা দ্মারা বহ
 كَ পার্থিব জীবনের উপমা সেই পানির মত যাহা আমি আসর্মান ইইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর ঊহার সহমিশ্রনে নানা প্রকার লত-পাত নির্গত হইয়া যাহা মানুষ আহার করে

 कि দেখ্খেন না ভে আন্ধাহ আসমান ইইতে পানি অবতীর করেন অতঃপ্র উহা যমীনের বিভিন্ন ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত কর্রে অতঃপর উহার সাহাব্যে নানা রজ্গের ফসন উৎপন্ন করেনে। সূরা হাদীদ̆ ইরশাদ হইয়াছছ:


জানিয়া রাঝুন। পার্থিব জীবন খ্রু থেলাধুলা সাজসজ্জ, পারুশ্পরিক অহংক্কার এবং ধন-সম্পদ সন্তান-সষ্ুতির বেলায় পার্শ্পরিক একে অন্যের মোকাবিলায় ল্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার টেষ্যা বৈ-কিছুই নহে। ইহা ঠিক সেই মেঘমানার মত যাহা দ্বারা উৎপাদিত লতা-পাতা কৃষকদদর মনে আনন্দ সঞ্চারিত করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত


据




 নিকটট রহিয়াহ্ছ ম মহ পুরক্কার। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া তাহার ইবাদতের জন্য মনোনিবেশ করা ধন-সম্পদ ও সত্তান-সন্তুতির সহিত লিপ্ত হఆয়া এবং অতিশয় মায়া

 সংকর্মসমূহ পুরক্কার প্রাপ্তি ও আশা সফল্ন 'হওয়ার জন্য উত্তম। হयরত ইবনে आব্বাস (রা) সায়ীী ইবনে জুবাইর এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরামের মতে 'ُالُبَاتيَّ

 দ্বারা সুবহানাল্লাহ আनহামদুলিল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আা্ল্লাহ আকবার ‘ুুান ইইয়াহে।

আমীরুন মু‘মিনীন হযরত উসমান (রা) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল

 বिল्लाशिन आनिয়़ীन आयীম।

ইমাম আহমদ (র) বললেন, আবূ আদ্দুর রহমান (র)....হযরত উসমা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হার্রেস হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, একদিন হযরত উসমান (রা) বসিয়াছিলেন আমরাও তাহার নিকট বসিয়া পড়িলান । অতঃপর মু‘অ্যuযিন আসিলেন, অতঃপর তিনি অজুর পানি চাহিলেন আমার ধারণা উহা এক মুদ পানি হইবে। তিনি অজু করিলেন এবং অজ్ শেষে বলিলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এইর্গপ অজু করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, বেই ব্যক্তি আমার এই অজুর মত অজু কর্রিয়া যোহরের সালাত পড়িবে ফজর হইতে যোহর পর্যন্ত তাহার সকল ওনাহ ক্ষমা করা হইবে। অতঃপর আসরের সানাত পড়িবে যোহর ও আসরের মাব্বের ওনাহ ক্ষমা কর্রিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে মাগরিবের সালাত পড়িলে আসর ও মাগরিবের মাঝো সং্ট্তিত তনাহ ক্ষমা কর্রিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে ইশার সানাত পড়িনে তাহার মাগরিব ও ইশার মাব্েের ওনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে হয়ত ন্দ্রা যাইবে এবং নিদ্রা হইতে জাগ্থত হইয়া অজু করিয়া ফজরের সানাত পড়িলে. ফজর ও ইশার মাঝে সংখটিত ওনাহ ক্ষমা করা হইবে। ইহাই হইন কুর্রানে উল্লেখিত সেই হাসানাত ও নেক কার্যসমূহ যাহা ওনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। তাহারা বনিলেন, ইহা
 উসমান (রা) বলিলেন, উश হইল্ল

হাদীসটি কেবন ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র).... সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন 'نَ

## 

 निकট "















位











 বनिलেন জিজ্ঞাসা করিন্ৈেন
 অত্তুর্তুক্ত করিয়াছি। অতঃপর দুই কিংবা তিনবার এইর্রপ প্রশ্ন উত্তর হইতে লাগিল অবশেষে সুহাশ্মদ ইবনে কাব কুরাবী বলিালেন, আচ্ম, আপনি ইহা অন্বীকার করিতেছেন, তিনি বলিলেন, शः অস্বীকার করিতেছি। তখन তিনি বলিরেন, आবূ आইয়ূব आনসারী (রা) বলেন, যে রাসূলুন্नाহ (সা) কে आমি বলিতে ఆनिয়াছি "আমাকে আসমানে আর্রোহণ করান হইলে আমি হযরু ইবরাহীম (আ) কে দেখিতে পাইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, আপনার সাথে এই ব্যক্তককে? তিনি বनिলেন, মুহামদ (সা) তিনি আমাকে স্বাগত জানইলেন এবং আহৃনান্ সাহ্নান্ বলিয়া সস্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বনিলেন, আপনি আাপনার উশ্মতকে বেশি করিয়া বেহেশততর চারা লাপইতে হকুম করুন। উহার মাটি পবিত্র এবং যমীন প্রশশু। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহেশতের চারা কি? তিনি বলিলেনন, লা হাওনা অলা কুওয়াত ইল্মা বিল্ধাহ।

ইমাম আহমদ (র)....আালে নূ’মান বংশের জনৈক আনসারী হই़তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূনून्बाহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন ইশার সানাতের পর মসজ্দে বসিয়াছিলাম। তিনি আসমানের দিকে চূক্ষ উঠাইলেন অতঃপর নামাইলেন आমরা ধারণা কর্লিলাম হয়তঃ অহী অবতী হইয়াছে অনत्তর তিনি বनिলেন, তোমরা মনে রাথিবে। আমার পর অনেক আমীর এমন ইইবে, যাহারা মিথ্যা বनিবে এবং যুনুম করিবে বেই ব্যক্তি তাহাদ্রর মিথ্যাকে বিশ্ধাস করিবে এবং তাহাদের যুনুুের ব্যাপারে তাহদের পক্ষপাত্ত্দ করিবে সে আমার নহে এবং আমিও ঢাহার নহে। আর বেই ব্যক্তি তাহার মিথ্যাকে বিশ্ধাস করিবে না এবং তাহার যুনুমের ব্যাপারে তাহার পকপাত্ত্ব করিবে না। সে আমার এবং আমিও তাহার। মনে রাথিও



ইমাম আহমদ (র) বলেন, आফফান (র)....রাসুলूল্মাহ (সা)-এর আयाদ কৃত গোলাম আবূ সান্नাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্মাহ (সা) ইর্হশাদ করিয়াছেন ওয়াহ! ওয়ाহ!! भाँচটি কালেমা মীयানে কতইনা ভারী; नाইনাহা ইন্नাল্নাহ; সুবহানাল্লাহ; আলহামদুনিল্ধাহ এবং ব্যেই সৎ সন্তান ইন্তেকান করিবার পর তাহার পিতা পুরক্ষারের আশায় そৃর্য ধারণ করে। তিনি আরো বলেন, ওয়াহ! ওয়াহ!! পাচটি বিষয় এমন বে, বেই ব্যক্তি উহার প্রতি আন্তরিক বিপাস স্থাপন করিবে লে বেহেশতে প্েশ করিবে। আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি বেহেশতের প্রতি, দোयখের প্রতি মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি এবং হিসাব নিকাশশর প্রতি বিশ্ধাস স্থপন করা।

ইমাম অহমদ (র) বলেন, রাওহ (র)....হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ হইতে বর্ণিত यে, শাদ্দাদ ইবনে আওস এক সফরে হিলেন তিনি এক মনযিলে অবতীর্ণ ইইয়া তাহার গোলামকে বলিলেন একটি ছুরি আন, আমরা খেলিব। জামি তাহার এই কথার প্রতিবাদ কর্রিলাম। তখন তিনি বলিলেন, ইসনাম প্রহণ করিবার পর এই একটি কথা ব্যাতিত आমি এমন কোন কথা বলি নাই যাহা আমার মুখকে বক্ধ করিতে পারে। তোমরা আমার এই ক্থাটি ভুলিয়া যাও এবং এথন যাহা বলি উহা মনে রাখিও। আমি রাসূন্নাহাহ (সা) কে বনিতে چনিয়াছি "凶খন মানুষ স্বর্ণ-র্রপা জমা করিতে মগ্ন হইবে তথন তোমরা এই কালেমাখলি জমা করিবে।









 কब্য়া|্থ।






 पाड़ी जeক্মनমूर।



नা-ইনাহা ইল্লাল্ধাহ পড়িব্বে তাহার সকন ওনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে কিত্তু রক্কপাতের ওনাহ ক্মা করা হইবে না। आনী ইবনে তানহা (রা) হযরত ইবনে
 আা্ধাহর যিকির অর্থৎ লা-ইন্লাহা ইন্ধাল্নাহ, আল্নাহ আকবার সুবহানান্নাহ आनহামদুলিল্নাহ অ-তাবারাকাল্লাহ না-হাওনা অनা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আসতাগফিক্রুল্নাহ সাল্ধাল্ধাহ আলা রাসূলিল্ধাহ। এই কালেমাসমূহ ব্যতিত সালাত, সাওম , হজ্জ, যাকাত, সদকা, দাস সুক্ত করা, জিহিদা, আ丬়্ীয়তার সশ্পর্ক বজায় রাখা এবং সকল সeকর্ম। এই সকল আমলসমূহ হইল এমন যাহার সওয়াব ও পুরক্কার বেহেশত্বাসীগণ চিরকান লাড করিতেত থাকিবে। আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস




## 






89. ग्মরণ কর, সেই দিন জমি পর্বতকে কর্রিব সঞ্ৰালিত এবং पूমি পৃথিবীকে দেথিবে উনুক্ত প্রান্তর, সেদিন ঢাহাদের সকনকে আমি একত্র করিব এবং উহাদিগের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,
8৮. এবং উহাদিগকে ঢোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা ইইবে ঢোমাদিগকে প্রথমবার ব্যোবে সৃষ্টি কন্রিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অথচ তোমরা মনে কর্রিতে

8৯. এবং উপস্থিত কর্গা হইবে आমননামা এবং উহাত্ যাহা লিপিবদ্ধ आাছ তাহার কারণে ঢুমি অপরাধিগণকক দেথিবে আতং্পস্ট এবং উহার্রা বনিবে হায়

দুর্ণাপ্য আমাদিনের! ইহা কেমন অন্থ উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরূ উহা সমস্ত হিসাব রাথিয়াছে। উহার্গা উহাদিগের কৃত্কর্ম সম্মুথে উপস্থিছ পাইবে, তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুনুম করেন না।

তাফসীর ঃ ঊপর্রাল্gেথিত আয়াতে জাল্লাহ ত'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা

 यাইবে। অর্থাৎ পর্বত্মালা উহার স্থান হইতে হটিয়া যাইবে। ইররশাদ ইইয়াছে 'ت゙






তাহারা আপনার নিকট পবর্তমানা সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন আমার পালনকর্ত্র উহাকে স্বীয় স্থান হইতে হটাইয়া দিবেন অতঃপর পরিষ্ষার সমতন ভূমিতে পরিণত করিবেন। বেখানে কোন উদू নীদ দেথিতে পাইবেন না। সেখানে কোন উপত্যকা দেথিবেন না কোন পাহাড় পর্বতও দেথিবেন না। এই কারণে ইর্রশাদ হইয়াছে
 থাকিবে না বাড়ীঘর থাকিবে না বেইখানে আশ্রয় নিতে পারে। সমস্ত মাখলূক তাহাদের প্রতিপানকের্র সম্থেখে উপস্থিত থাকিবে। কোন বস্থু তহার নিকট ইইতে গোপন থাকিবে
 থাকিবে না जার কোন আবরণও থাকিবে না। কাতাদাহ (র) বলেন, বেখানে কোন গাছপালা থাকিবে না আর কোন ঘর বাড়ীও থাকিবে না।
 অর্থাং পূর্ববর্ত্ত ও পরবর্তী সকলকে সমবেত কর্রিব এবং ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিব ना। बেমন ₹রশाদ হইয়ाহ
 করা হইবে করা হইবে जবং সেই দিন সকলেই উপস্থিত হইবে।

তাহাদিগকে আপনার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা ইইবে। এখান এই অর্থও হইতে পারে, সমস্ত মাখলূক সেইদিন এক সারিতে আল্লাহর সম্মুথে হাবির
准 যাহাকে অনুমতি দান করিবেন সে ব্যাতিত আর কেহ কথা বনতে পারিবে না।" তবে এমনও হইতে পার্ যে, সমষ্ত মাখলৃক একাধিক সারিতে সারিবদ্ধ হইবে যেমন
 ফিরিশতা সারিসারি আগমন করিবে।
 जবস্থায আসিয়াছ यেমন আমি ঢোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছি। আা্পাহ ত'আলা সকল মাখলূকের সशুথ্থ পরকাল অন্বীকারকারী কাফিরদিগকে এইভাবে ধমক দিবেন। এই কারণণ তিনি ইর্রশাদ করিয়াছেন। । তোমরা ধারণাই কর্রিয়াছিলে যে আমি তোমাদ্গের জন্য একটি প্রতির্রুত সময় নির্দিষ্ম করিব না এবং কিয়ামতఆ সং্যটিত হইবে না।
 হইবে যাহার মধ্যে তাহার ছোট বড় সর্ব প্রকার আমল লিপিবদ্ধ থকিবে فَتَ
 कार्यॉবनीর কার্রণণ Єীত সন্ত্র पেথিব্রে

 কোন ওনাহ-ই বাদ পড়ে নাই সকল আমল-ই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াঢে। ইমাম তবরানী (র) ঢাহার পুর্ববর্তী সূত্রে হयরত সা’দ ইবনে উবাদাহ (র) ছইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূনুন্মাহ (সা) যখন হহনাইন যুদ্ধ হইঢে অবসর হইলেন তখন আমরা একটি শূন্য ময়দানে অবতীর্ণ হইনাম। অতংপ্র নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা যে यাহা কিছু পাও এখানে জমা কর, লাকড়ি হউক কিংবা ঘাস হউক কিংবা লতাপাতা সবই এখানে একब্রিত কর। রাবী বনেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্বেই এক বিরাট বোঝা একত্রিত কর্রিলাম। তখন•নবী করীম (সা) বनिলেন, তোমরা কি ইহা দেথিতিছ? যেমন তোমরা ইহা জমা করিয়াছ অনুふ্রপভাবে ওনাহও একত্রিত হইয়া ঢের হইয়া যায়। অতএব প্রত্যেকেই শেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ছোট বড় কোন শুনাহ-ই যেন কেহ না করে। কারণ, সকল ఆनाई निপিব্দ হয়। । তাহার দুনিয়ায় বেই ভাল মন্দ আমল কর্রিয়াছিন সকনই সেইখানে উপস্থিত পাইবে बেমন ইরশাদ হইয়াছে

ইব্ন কাছীর—৫৭ (৬ষ্ঠ)
 -
 इইश़ाए



 কतিয়াছ্ন। बপর এক রেও্যার্য়ে বর্ণিচ












竍










উনাইস (রা) বলিলেন, ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বলিলাম, হাঁ অতঃপর তিনি কাপড় পেচাইতে পেচাইতে বাহির হইলেন এবং আমাকে গলায় লাগাইলেন আমি ও তাহার গলায় জড়াইয়া ধরিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট একটি হাদীস প্পৗছাইয়াছে যাহা আপনি প্রতিশোধ লওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্মাহ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমার আশংকা হইতেছিল যে আপনার নিকট হইতে হাদীসটি শ্রবণ করিবার পূর্বে হয় আমি নয় আপনি ইন্তেকাল করিবেন। এই কারণেই আমি দ্রুত সফর করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে ুনিয়াছি তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ত‘আআলা মানুষকে জমা করিবেন কিংবা তিনি বলিয়াছেন, বান্দাদিগকে একত্রিত করিবেন উলন্গ থত্না ব্যততত ও অসহায়বস্থায়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এমন স্বরে ডাকিবেন যাহা নিকটবর্তী লোকেরা যেমন ঔনিতে পাইবে দূরবর্তী লোকেরাও তদ্র্রপ তনিতে পাইবে। তিনি বলিলেন, আমি সম্রাট এবং আমি বিনিময় দানকারী। কোন জাহান্নামী ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি বেহশতবাসী ইইতে তাহার হক আদায় করিয়া দিব। আর কোন বেহেশতবাসীও ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি তাহার হক দোযখবাসী হইতে আদায় করিয়া দিব; আমরা বলিলাম, আমরা তো সেইদন আল্লাহর দরবারে খালী পা উলঙ শরীর ও খতনা বিহীন অসহায়বস্থায় উপস্থিত হইব এমতাবস্থায় আমাদের হক কিভাবে আদায় করা হইবে? তিনি বলিলেন হাঁ এই অবস্থায়-ই প্রত্যেকের ন্যায় ও অন্যায়ের হক আদায় করা হইবে। হযরত ঔ’বা (র) উসমান ইবনে আফফান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, نّ
 শিংবিশিষ্ট ছাগল হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ছে। অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটির সমর্থনে আরো হাদীস বর্ণিত आছে। ৷
 তাফসীর প্রসন্গে আমরা অন্যানা সমর্থনকারী হাদীস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।



৫০. এবং স্মরণ কর্ন, আমি যখন ফিশিতাগণক্ক বলিয়াছিলাম, আদম্মে প্রতি সিজদা কর ঢখन সকনেই সিজ্দা কর্রিন ইবনীস ব্যতীত; সে জ্রিনদিগেরে একজন, বে ঢাহার প্রতিপানকের আদেশ অমান্য কর্রিল, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্ত্র উহাক্র এবং উহার বংশধরকে অভিতাবকক্রাপ প্রহণ করিত্তেছ? উহারাতো তোমাদিগের শত্র । यালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

তাফসীী ঃ আল্লাহ ত‘जলায় মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া বলেন, ইবলিস তোমাদের শক্রু বরং তোমাদের জাদী পিতা আদম (অা)-এরও শক্রু। এবং ব্ ব্যক্তি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্ত, রিযিক্দাত আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়া লেই পরম শক্রু ইবনীসের অনুকরণ করে তাহার সহিত বক্ধুত্ স্থাপন করে আল্লাহ তাহাকে ধমক দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে,



 দ্রারা মানুষ সৃষ্টি করিব যখন আমি উशাকে পূর্ণাছ করিব এবং উহাতে আমার র্রহ ফুঁকিব
 -
 কর্যিয়া সে সিজদা করিতে বিরত থাকিন। অপরপক্কে ফিরিশ্তারা ছিল নৃর দ্মারা সৃষ্ট যেমন মুসলিম শরীফ হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রাসৃনूল্बাহ (সা) ইরশাদ

 আ৫ন দ্রা এবং আদম (আ) কে যাহা দ্যারা সৃষ্ঠি করা হইয়াছছ উহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কथা স্পt্ট বে, প্রত্যেক বস্তু তাহার মূলে ফিরিয়া আসে এবং পাত্রে যাহা থাকে উপুড় করিলে উহাই নির্গত হয়। यদিও ইবनीস ফিরিশ্শাদের মত আমল করিতেছিল তাহাদরর সাদৃশ্য ধারণ কর্রিয়াছিন এবং আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিল এই কারণণই ফিরিশ্তাদের সহিত তাহাকেও সিজদা করবার হক্রু দেওয়া হইয়াছ্ন। কিল্ু আল্লাহর হুকুম অমান্য কর্য়য়া সে তাহার আসল র্পপ थ্রকাশ করিন। এখানে আন্লাহ ত'আनা ইরশাদ করিয়াছেন, মূনত ইবনীস জ্রিন ছিন এবং তাহাকে আఆন দ্বারা সৃষি

 করিয়াছেন মাটি ঘ্যারা। অতএব आমি কেন তাহাকে সিজ্রদা করিব?

হযরুত হাসান বসরী（র）বলেন，ইবলীস কখনও ফিরিশিত্ত ছিল না। সে ছিল আদী জ্নিন যেমন হযরত আদম（আ）ছিলেন আদী মানব। ইবনে জরীীর（র）বিষ্দ্ধ সূত্র্র ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহহাক（হ্）হ্যরত ইবনে আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন
 উত্ষ অাওন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিন। ইবলীাসের নাম ছিন হারিস। বেহেশতের দরবানদদর একজন ছিন। ফিরিশ্তাদিগকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা ছইইয়াছে তাঁারা ফिরিশ্ডাদের উল্মে⿵冂人 শ্রেণী হইতে পৃথক ছিল। পবিত্র কুরানে অনাত্র เেই সকন


যাহ্হাক（র）হয়তত ইবনে আব্মাস（র）হইতে আরো বর্ণনা করেন ইবनীস
 ఆ দूনিয়ার সায্রাজ্য তাহারই ছিন। এৃং এই কারণণ তাহার মনে जহংকার সৃষ্টি
 गাধ্যমে অাহার जেই অহংকার প্রকাশ করিয়া দিয়াছ্থন।




 বর্ণना কর্য়য়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জবাইর（র）হযরঙ ইবনে আব্বাস（র）হইতে
 जাহারই ছিন। ইবনে জরীর（র）বলেন，आ’गাশ（র）．．．．इयরত সায়ীদ ইবন জুবাইর হইঢে বর্ণিত বে，ইবনীস প্রबম আসমর্রের সরদার ছিল！ইবনে ইসহাক（র）হইতে


 করিত। ঢাহার Cোত্রের নাম ছিন জ্বিন।

ইবনে জুরাইজ（রা）বলেন，তাওআমার আযাদকৃভ গোলাম ：ালেহ ও শরীক ইবন आবূ নাসির উতয় কিংবা তাহাদের একজ় হযরত ইবনে আব্বাস（রা）হইঢে বর্ণনা কरরনন，তিনি বল্লন，ফিরিশ্তাদের মধ্যে，একটি গোত্র ছিন যাহাক্ জ্বিন বনা হইত। ইবनীস ！িিল সেই গোত্রুুক্ত। অাসমান ও যমীলে তাহার যাতায়াত ছিন ！সে আান্নাহর নাফরমননী কর্রিনে আল্নাহ তাহার প্রিি অসন্তু হ হইলেন অতএব তিনি তাহাকে বিতাড়িত শ：য়তান বানাইয়া ছিলেন এবং সে অভিশণ্ত হইন। অহংকাঁ্রর কারণে কেহ

ওনাহ করিলেে তাহার তওবার আশা করা যায় না। অবশ্য অহংপ্পার ব্যতিত অন্য কোন ওনাহ হইলে তাহার তওবা হইতে নিরাশ হওয়াও উচিৎ নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ইবলীস বেহেশত্রের মধ্যে কাজ কর্ম করিত। পৃর্ববর্তী উনামায়ে কিরাম ইইতে এই ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্ুু ইহার অধিকাং্ ইসরাদলী রেওয়ায়েত। ইহার কিছু রেওয়ায়েত এমনও আছে যাহা আমাদের নিকট «ে নিশ্চিত্ সত্য রহিয়াছছ উহার বিরোধী হওয়ার কারণে নিশ্চিত মিথ্যা। কুরআানের সঠিক উথ্য থাক্স অবস্থায় ঐ সকন ইসরাఛনী রেওয়াত্য়ের আমাদের কোন প্রর্যোজনও নাই। বিশেষতঃ উহার মধ্যে যথন বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়া গিয়াছে। আহলে কিতাবরা বহু কিছু নিজেরা গড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলনা যাহারা এই সকল পরিবর্তন পরিবর্ধন ও মনগড়া বিষয়সমূহ হইতে সত্য উদঘাটন কর্রিয়া মিথ্যাকে বিলুঞ্す করিতে পারিত। অথচ, আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে এমন আয়েমা, উনামা, নেককার মহাপখিত সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্য মিথ্যাকে পরখ করিতে সক্ষম। याহারা হাদীসসমূহ সংকলন করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সহীহ, হাসান, য়ীীए, মুনকার, মাওযূ, মাত্র্রক ইতাদী স্প্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর याহারা মিথ্যা হাদীস পড়িয়াছে। যাহারা মিথ্যা কথা বলিত ও অপরিচিত ছিন তাহাদের পরিচয় দান করিয়া তাহািিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যেন রাসুলুল্নাহ (সা)-এর হাদীস সং্রक্ষিত थাcে বাতিল হইতে উহা পৃথক থাকে এবং কেহ যেন রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নাম্ম কোন মিথ্যাকে প্রচলিত করিতে এবং বাতিনকে হকের সহিত মিলইযয়া দিতে না পার। আল্লাহ ত'‘আানা সেই সকন মহতি ব্যক্তিদের প্রতি সত্তুষ্ট হউন এবং তাহাদিগক্ক সత্তুষ্ট করুন। অআর ফিরদাউস নামক বেহেশতে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করুন। তাহারা অবশ্যই এই মর্যাদার অধিকারী।

位
 হইয়া তাকে Ĺ
 আমার পর্রিবর্তে মনবঙ্জাতির এবং পরম শর্র্র ইবনীসকেই বক্ধুব্রপপ গ্রহণ করিবে?
 তদ্র্পপ ভেমন সূরূা ইযাঁসীনে কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থ এবং সৎ ও অসৎদের অలভ



## 


৫). আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগুকে ডাকি নাই। এবং উহাদিগের সৃজনকালেও নহে, আমি বিভ্রান্তকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবার नरि।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ত'‘আলা ইরশাদ করেন এই মুশরিকরা আমাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো তোমাদের মতই তাহারাও কোন সাহায্য করিতে সক্ষম নরে। আমি যখন আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছি তখন তাহাদিগকে উহাতে শরীক করি নাই বরং তখনতো তাহাদের অস্তিতৃই ছিল না। আল্লাহ ইরশাদ করেন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিবার বেলায় উহা নির্ধারণ ও পরিচালনা করিবার বেলায় আমার সহিত কেহ শরীক নাই। আমার কোন সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাও নাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে:

 عنَّكَ
আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ ব্যতিত যাহাদিগকে তোমরা উপাস্য মনে করিতেছ তাহাদিগকে ডাকিয়া দেখ তাহারা তো আসমান যंমীনের কোন কিছূরই কর্ত্তে্পের অধিকারী নহে উহাতে তাহাদের কোনই অংশিদারীত্ণ নাই। তাহাদের কেহ আল্লাহ সাহায্যকারীও নহে। আল্লাহর নিকট কাহারও কোন সুপারিশও গৃহিত হইবে না। जবশ্য যাহাকে তিনি সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন (সাবা-২২-২৩)। এই কারণে आল্gाহ ত'जना ইরশাদ কর্রিয়াহেন তো বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহাय্যকারী হিসাবে গ্রহণ করি না। মালেক (র) বলেন, I.

## 



##  <br> 

৫२. এবং সেই দিনেন কথা স্মরণ কর, यেদিন তিনি বলিবেন তেমরা যাহাদিগক্ক আমার শরীক মনে করিচে ঢাহাদিগকে আজান কর। উহারা তখন ঢাহাদিগকে জাহ্রান করিবে, কিন্ুু তাহারা উহাদিগের আহ্নানে সাড়া দিবে না। এবং উহাদিপেন উওয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্ণংস গহ্মর।
৫৩. অপরাধীরারা আঙ্ন দেথিয়া বুঝিবে বে উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণ স্থন পাইবে না।

তাফ্সীর ঃ किয়ামত দিবजে আল্নাহ ত"जলা সমস্ত মখলূকের সম্মুখে মুশরিকদিগকে न四 করিবার জন্য বলিবেন তোমরা দুনিয়ায় যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে রাজ তোমরা উহাদিগকে ভাকিয়া দেখ। তাহারা তেমমাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারে কিনা, বেমন ইরশাদ হইয়াছে


তোমরা আমার নিকট একা একাই আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং দুनিয়ায় যাহ কিছू তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছিলাম উহা সবই তোমরা পশাতত রাখিয়া আসিয়াছ। আার তোমাদের সহিত সেই সকল শরীকদিগকেও দেখিতেছি না যাহাদিগকে তোমরা আল্ধাহর শরীক মনে করিতে। তোমাদের পারশ্পরিক সেই সশ্পর্ক ছিন্ন ইইয়া গিয়াছে এবং তোমাদের ধারণা বাতিল প্রমাণিত হইয়াছে।
 তাহারা তাহাদর ডাকক সাড়া দিবে না। ব্যেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে।
 তোমাদের শরীীকদিগকক ডাক। তাহারা ডাক্কেব, কিসু তাহারা ক্োন জবাব দিবে না। ই ইশाদ शইয়ाছ অপেক্ষ অধিক অমরাহ আর কে আছে বে আন্লাহকে বাদ দিয়া তাহাকে ডাকে বে


 এইহ্রপ কথনও হইবে না। 'তাহারা তাহাদের উর্পাসনার্কে' অন্বীকার করিবে এবং তাহাদর বিরোধী হইয়া যাইবে।
 जনেরে বনিয়াছেন তাহাদের মাব্যে প্পংর্সের গঙ্ৰর কর্রিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে ওমর বিকাनी आदूলুন্नाइ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন

উপত্যকা হইবে যাহা সৎ লোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহা জাহান্নাম্মে একটি উপত্যকা। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্দদ ইবনে ছিনান কায়্যাय....হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন,
 উপত্যকা। হাসান বসরী (র) বলেন,
 হইতে পারে। এ আয়াতের মর্ম হইন, মুশরিক এবং তাহাদের উপাস্যদের মধ্যে সাদ্মাতের কোন উপায় থাকিবে না। ঊভ্যদনকে কিয়াiমত দিবসে পৃথক করিয়া দেওয়া

 গৰ্রর করিয়া দিব। যেন হযরত আদুল্নাহ ইঁবনে উমর (রা) বनিয়াছেন, কিয়ামত দিবলে সৎলোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। এই ক্ষেব্রে আয়াতের মর্ম এই আয়াতের্র মর্ম্মে অনুর্রপ হইবে। ইরশশাদ ইইয়াছে
 পৃথক ইইয়া यাইবে। আরো ইরশাদ ইইয়া
 আজ তোমরা পেথক হইয়া যাও। ইরশাদ হর্য়াছে


আর यেইদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত ক্রিন এবং মুশরিকদিগকে বনিব, তোমরা এবং তোমাদের শরীীক! নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিবে অতঃপর তাহাদের মধ্যে আমি বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিব। ............. এবং যাহা কিছू তাহারা গড়িয়া नইয়াছিন উহার সব কিছ్ উদাও হইয়া যাইবে।牦 সঞ্ত্র হাজার লেগার্ম দ্বারা টানিয়া আানিবে এবং অপরাধীরা উহা দেথিতে পাইবে তখন তাহার ধারণা করিবে বে, তাহারা উহাতে পতিত হইবে। এবং উহাতে পতিত হইবার এই দুস্চিত্তাই হইবে একটি অধিকতর নগদ শাস্তি। কিন্মু উহা হইঢে রক্ণ পাইবার তাহাদের কোন উপায় থাকিবে না।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত বে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, কাফির্র যथন জাহান্নাম দেখিবে, তখন সে উহা দেখিয়া ধারণা করিবে ‘ে বেন উহাতে পতিত হইবে এবং এই দুক্চিন্তায় সে চারশত বৎসর কাটাইবে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)....আবূ সায়ীদ (রা)

ইবৈন কাছীর——৫ (৬ঠ)

হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্ন। কাফিরকে পণ্ণাশ হাজার বৎসর খাড়া করিয়া রাখা হইবে যেন সে দনিয়ায় কোন আমল-ই করেন নাই। কিন্তু যখন সে জাহান্নামকে দেখিবে, তখন সে মনে করিবে যে সে উহাতে পতিত ইইবে এবং এই দুশ্চিন্তায়-ই সে চারশত বৎসর কাটাইবে।

#  <br> ○ 

৫8. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

তাফসীর ঃ তাল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব বিষয়সমূহকে স্পষ্টভাবে খুলিয়া খুলিয়া রর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা সত্য হইতে ভ্রঁ্ট না হয় এবং হেদায়েতের পথ হইতে বিচ্যুত না হয়। অথচ, তাহারা এই স্পষ্ট বর্ণনা এবং হক ও বাতিলকে পৃথক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অধিক তর্কবাজী করে। অধিক ঝগড়া করে। কিন্ত্রু আল্লাহ তা‘আলা য়াদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং সত্য পথ দেখাইয়াছেন তাহারা গুমরাহ হয় না এবং বিতর্কেও অবতীর্ণ হয় না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল ইয়ামান শু‘আইব, যুহরী আলী ইবন হুসাইন, হযরত আলী ইবন আবূ তালের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্নাহ (সা) এক রাত্রে তাহার ও ফাতেমা (রা)-এর নিকট অগগমন করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন,
 আর্মাদের প্রাণ আল্লাহর হাতে তিনি যখন আমাদিগকে জাগ্রত করেন আমরা জাগ্রত হই। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) নীরবে চলিয়া গেলেন এবং তখন কোন উত্তর-ই করিলেন না। কিন্তু যখন তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন তাহাকে উরুর উপর হাত মারিতে মারিতেে আমি এই কথা বলিতে শুনিলাম




اُنُنِرُوُا هُـزُوًا
৫৫. যখन উशাদিগের নিকট পথ-নির্দেশ আলে ঢখন মানুবকে ঈমান আनা এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট কমা প্রার্থনা করা হইতে বিরত রাঢে কেবল ইহা বে, ঢাহাদের নিকট পূর্ববর্তীতের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক ঢাহাদ্রে নিকট সরাসর্রি জাयাব।
৫৬. जाমি কেবল সूসংবাদদাত ও সতর্ককারীরূণপই রাসূলগণকে পাঠাইয়া थাকি, কিম্ুু কাফিস্রগণ মিথ্যা অবলब্মনে বিতন্ডা করে উহা घ্মারা সত্যকে ব্যর্থ কর্রিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবনী ও য্ঘারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্র্রপের বিষয়র্রপ্প ্র্হণ কর্নিয়া থাকে।

তাফসীর ः আাল্পাহ ত‘‘ালা পূর্ববতী ও পরবর্তী কাফিদ্দের অহংকার ও তাহাদের সত্যকে অম্বীকার করিবার কথা উল্নেখ কর্রিয়াছেন। অথচ, তাহারা স্পষ্ট দনীল প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ক করিয়াছহ। এবং ইহাও উল্নেব করিয়াছেন বে সত্যকে অনুসরণ করিতে তাহাদিগকে কোন বস্তু বাধা দিয়াছেন আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করেন তাহদের নিকট ব্যই শাস্তির ওয়াদা কর্া হইয়াছিন তাহারা উহা ম্বচক্ষে দেথিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিন এবং সত্যের অনুসরণ করিতে কেবল ইহাই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা স্টীয় নবীকে বলিয়াছি位 खের্निয়া দাও। অন্যরা বनिয়াছিন সত্যবাদী হও তবে আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ কর । কুরাইশরারা নবী করীম (সা) কে বনিয়াছিন


ছে আল্লাহ ইহা যদি সত্য হয় তবে আমাদের অস্বীকৃতির কারণে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন শাস্তি প্রদান কর্রু।


তাহারা বলিল, হে ব্যক্তি! যাহার উপর যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তুমি অবশ্যই পাগল। यদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কেন আমাদের নিকট ফিরিশিশ্তাদিগকে উপস্থিত কর না। আরো অনেক আয়াত এমন আছে যাহার দ্বারা বুবা যায় যে কাফিবরা আন্মাহর পক্ষ হইতে শান্তি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ্লি। অতঃপর আল্লাহ ত'অালা ইরনাদ করিয়াছ্ছে আল্লাহর পক্ষ হইতে বেই আর্যাবের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা বেষ্টন

 আর আমি শাস্তি সমাগত হইবার পূর্বে র্রাসূলগণর্কে মু‘মিনর্দের জন্য সুসংবাদ দাতা ও অস্বীকারকারী বিরোধীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপ্র
 বাতিল ज্মবলম্ধন করিয়া বিতর্কে অবতীর্ণ হয় যেন, উহার সাহার্যেয সত্ত্যকে দুর্বল করিতে পারে যেই সত্য তাহাদের রাসূলগণ তাহাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন । কিন্তু তাহাদের
 নিদর্শনসমূহ ও সেই দলীল প্রমাণসমূহকে যাহা সহ রাসূলর্গণ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যেই আযাব ও শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা ঠাট্টা বিদ্রপের বস্তু বানাইয়াছিল।

## 






৫৭. কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরিয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে ঢাহার অপ্কা অধিক যালিম আর কে? আমি উহাদিগের অন্তরের উপর

আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদিগরে কানে বধিরতা আটিয়া দিয়াছি; তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহ্নান করিলেও উহারা কখনও সৎ পথে আসিবে না।

- ৫৮. এবং ঢোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবন, উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য यদি তিনি উহাদিগকে পাকড়াও কর্রিতে চাহিতেন, তবে তিনি উহাদিগের শাস্তি ত্বরাब্িিত করিতেন; কিন্তু ইহাদিগের জন্য রহহিয়াছে এক প্রতিশ্রুতি মুহ্রুর্ত যাহা হইতে উহারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।
৫৯. ঐসব জনপদ—উহাদিগের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম, যখন উহারা সীসালংঘन করিয়াছিল এবং উহাদিগের ধ্মংসের জন্য जামি স্থির করলাম এক নির্দিষ্ট .ক্ষণ।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বল দেখি, সেই লোক হইতে অধিকতর পাপী ও যালিম আর কে হইবে, যাহাকে আল্লাহর আয়াত দ্বারা বুঝান হইয়াছে কিন্ুু সে উহা ইইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে বানাওটি



 ব氏িরতার বোঝা রাখিয়া দিয়াছি। আপনি তাহাদিগকে হেদায়েতের প্রতি আহ্নান করেন তবে তাহারা কখনও হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে না।
 এবং প্রশস্ত রহমতের অধিকারী य তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃত্তর্মের দরুন পাকড়াও করিতেন তবে তাহাদের জন্য

 করিতেন তব্বে ভূপৃষ্ঠে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট রাখিততন না। ইরশাদ ইইয়াছে :


আপনার পালনকর্তা মানুষের যুলুমকে বড়ই ক্ষমাকারী এবং আপনার পালনকর্তা বড় কঠিন শাস্তিদাতা। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত বিদ্যমান।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন বড় ধৈর্য ধারণ করেন অনেকের জনাহকক গোপন র্রাখেন ও ক্ষমা করিয়া দেন এবং অনেক সময় কোন কোন লোককে গুমরাহী হইইতে হেদায়েতের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। আর যেই ব্যক্তি ওুমরাহীর উপর

দৃঢ় থাকে তাহার জন্য এমন ভয়াবহ দিন আসিতেছে যেই দিনে শিঙুও বৃদ্ধ হইবে এবং সকन গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে

 এবং পূর্ববর্তী উম্মতরা যখন কুফর অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি প্রতিশ্রুত সময় করিয়াছি। সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কিংবা পরে তাহাদের উপর শাস্তি আসে নাই বরং ঠিক সময়মতই শাস্তি আসিয়াছে। হে মুশরিকগণ! তোমরাও কিন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অস্বীকার করিয়াছ এবং পুর্ববর্তী সেই সকল উম্মত অপেক্ষা তোমরা আমার নিকট প্রিয় নয় অতএব তোমাদের উপরও নির্দিষ্ট সময়েই শাস্তি আসিবে সুতরাং আমার শাস্তিকে ভয় কর। এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেই শাস্তি আসিয়াছিল তদ্র্রপ তোমাদের উপরও না আসে সেই জন্য সতর্ক হইয়া যাও।

#  


هُنَا نَصَـبًا
Eَ0
 ○C ؛ (18)


৬০. স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, দুই সমূদ্রের সংগমস্থলে না প্পৗছিয়া আমি থামিব অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।
৬১. উহারা উভढ़ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছিল উহারা নিজদিগের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত পথ করিয়া সমুক্রে নামিয়া গেল।
৬২. যখন উহারা जারো অથসর হইল মূসা ঢাহার সংগীকে বলিল, আমাদিপের প্রাতঃরাশ আন, আমরা ঢো আমাদিপের এই সফর্রে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।
৬৩. সে বলিন, आপনি কি वक্ষ্য কর্রিয়াছেন, आমরা যখন শিনাখভ্ভে বিশ্রাম করিত্তিলাম তখন জামি মৎস্যের কथা ডুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কथা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, মঙস্যটি আার্র্জনক্যাবে নিজ্জে পথ কর্রিয়া नाমিয়া গেন সমূদ্রে।
৬৪. মূসা বলিন, আমরাতো সেই স্থানটির অনুসক্ধান করিতেছিনাম। অতঃপর উহারা নিজদিগের পদচিহ্ ধরিয়া ফিবির্যা চলিন।
৬৫. অতঃপর উহার্রা সক্ষাত পাইল আমার বান্দাদিগের মধ্যে একজনের याহাকে জামি आমার নিকট হইতে অনুএ্রহ দান কর্রিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইচে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

তাফসীর ः হযরত মৃসা (আ) তাহার সभী হযরতত ইউশা ইবন নূনকে ব্যেই কथা তিনি বলিয়াছিলেন তাহার কারণ ইইল, হयরুত মূসা (আ) কে বলা হইয়াছিন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাহাকে আল্লাহ ত'আলা স্বীয় জ্ঞানতাভার ইইত্তে বিশেষ জ্ঞা দান করিয়াছেন যাহা ইইতে হযরত মূসা বঞ্চিত। जতএব হযরত মূসা (অ) তাহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য রওনা হইলেন এবং


কাতাদা (র) ও অन্যান্য তাফস্গীরকারগণ বনেন, সমুদ্র দুইটি হইল পারস্য উপসাগর্রের পূর্ব প্রান্ত এবং ক্রম সাগর্রে পপ্চিম , প্রান্তর্রে সংগমস্থন। মুহাম্দদ ইবনে ক’’ কুরাযী (র) বলেন, এই সংগমস্থলটি হইন বিলাদ্দ মাগরিবের শেষ প্রাত্ত তুন্ধা
 হয় তবুও চলিতে थাকিব। ইর্বনে জরীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষাবিদ

 অর্থ হইল সত্তর খরীফ, আनী ইবনে তালহ (k) আর হয়ত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন
 যখন তাহারা দুই সমুদ্র্র সংগমস্থcে পৌছিন তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেনেন। হযরত মূসা (আ) কে মাহ তুলিয়া সংগগ লইবার হকুম ছিন। এবং তাঁহাকে

এই কथাও বলা ইইয়াছিন যে, যেইখানে মাছটি হারাইয়া যাইবে লেই স্থানই আপনার লক্ষग্থল। তাহারা চলিতে থাকিলেন এমন কি তাহরা উক্ত সংগমস্থলে পৌছিয়া গেলেন। উক্ত স্থানে எকটি বর্ণা ছিন তাহাকে বলা হইত তাহরা উভয়ই ত্থায় নিদ্রা গেলেন এবং ঐ ঋর্ণার পানি মাছটি স্পশ্শ করিতেই মাছটি নড়া দিয়া উঠিল। মাছটি হयরত ইউশা (অা)-এর একটি থলের মধ্যে ছিন। কিষ্তু পানির স্পর্শ পাইতেই উহা সমুদ্রে লাফ দিল। হযরত ইউশা জাপ্পত হইলেন কিষ্মু মাছটি তখন তাহার সম্মুvে পানির মধ্যে সুড়भ করিয়া চলিয়া গেল। এবং মাছটির চলার পর পানি পরস্পর মিনিত ইইল না বরাং একটি সুড়ল্ের ন্যায় রহিয়া গেল। এই
 সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ করিয়া নইন। বেমন মাটির মধ্যে সুড়গ কর়া হয়। ইবনে জুরাইজ (র) হयরত ইবন্ন আব্বাস (রা) .ইইতে বর্ণনা কর্রন পাথরে বেমন ছ্দ্দি হয় পানির মধ্যে ঠিক তদ্র্রপ ছিদ্দ হইয়া গেল। আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মাছটি যখন সমুর্র চলিতে লাগিন তখন উহাতে একেবারেই পানি স্পপ্শ ‘করিতেছিল না যেন পাথরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। মুহম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)....টবাই ইবনে কাব (ব) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূনুন্নাহ (সা) এই ঘটনা প্রসলে ইর্রশাদ কর্রিয়াছেন মানবজাতির ইতিহাসে পানি কখনও এইর্রপ জমাট বাধে নাই যেমন মাছটি চলিবার স্থানে জমাট বাধিয়াছিল। পানি জমাট বাধিয়া উক্ত স্থানে একটি ছ্দি হইয়া গিয়াছিন। হয়ত মূসা (অা) যখন ফির্রিয়া আসিলেন তখন মাছणিন চনিবার স্থা প্রত্যক করিয়া বলিলেন ' আমরা খুঁজিত্তেছিলাম। হयরত কাতাদাহ (র) বলেন, সমুদ্র্র মধ্যে সুড়ছ করিয়া মাছটি চলিতেছিন এবং বেইহ্হান দিয়া চনিতেছিন তথায় পানি জমাট বাধিয়া যাইত্তিন।

فَلْمُ ভুনিয়া গেলেন। এখানে মনে রাখা উচিৎ বে, মাছের কথা বলিয়াহিলেন, হযরত ইউশা (जা) অথচ আয়াতের মধ্যে উভয়ের প্রতি ‘ভুল’ সম্ধিত করা হইয়াছে। এখানে উভ্য়ের প্রি সন্বল্ধিত করিবার বিষয়টি ঠিক তদ্রপপ বেমন আল্নাহ ত'আলা অন্য্র ই ইশাদ করিয়াছছন, সমুদ্রে পাওয়া যায় অথচ, जত্র আয়াতে মির্ঠ́ ও লবণাক্ত উভয় প্রকার সম্র্র হইতে ইহা প্রাণ্ত হয় বলিয়া উল্লেে করা হইয়াছে। ভেই স্থান্ন তাহারা মাছট্টিকে ভুলিয়া রাথিয়াছিন সেইস্থান হইতে এক ‘মারহানা’ পথ অত্ক্র্ম করিবার পর হয়তত মূনা (অা) বলিলেন


আমরা বড়ই ক্নান্ত হইয়াছি।


হযরত ইউশা বলিলেন, আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি?আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম উহার নিকট আমি মাছটি ভুলিয়াছি এবং আপনার নিকট উহার আলোচন়া করিতে শয়তান আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত


 অতঃপর তাহারা ছাহাদের পায়ের চিছ্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন
 এক ‘িশিষ্ট বান্দার সাক্ষৎ লাভ করিলেন, যাহাকে আমার পক্ষ হইতে রহমত দান করিয়াছি এবং আমার নিকট হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছি। আল্নাহর এই বান্দা ছিলেন হযরত খিযির (আ) বিখদ্ধ হাদীস সমূহ দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নওফ বিকালী বলে হযরত খিযির (আ)-এর সঙ্ৗী সে মূসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী নহেন ।
 বলিয়াছে। উবাই ইবনে কাব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত রাসূंলूল্মাহ (সা) কে বলিতে ত্নিয়াছি, একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঁউলকে ভাষণ দিতে দন্ডায়মান হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক বড় আলেম কে? তিনি বলিলেন, আমি যেহেতু তিনি তাহার জবাবে এই কथা বলিলেন না; ইহা তো আল্লাহ-ই ভাল জানেন এই কারণে আল্লাহ তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং অহীর মাধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিললেন যে, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছেন তিনি তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তথায় কি উপায়ে প্ৗৗছব? আল্লাহ বলিলেন, তুমি একটি মাছ সংগে লইবে এবং একটি থলের মধ্যে উহা রাখিবে এবং চলিতে চলিত বেই স্থানে মাছটিকে হারাইয়া ফেলিবে সেই স্থানেই আমার সেই বান্দাকে পাইকে। অতঃপর তিনি একটি মাছ লইয়া থলের মধ্যে রাখিলেন এবং হ্য়ত ইউশা ইবনে নূনককক সাং্থ লইয়া রওয়ানা হইলেন। চলিতে চলিতে যখন তাহারা পাথরের নিকট আসিলেন তখন উহার

[^5]উপর মাথা রাথিয়া নিদ্রি গেলেন। থলের মধ্যে মাছটি নড়াচাড়া দিয়া উচিন এবং উহা হইতে বাহির ইইয়া সমুদ্রে পড়িন। সমুদ্রের মধ্যে লে নিজের জন্য একটি সডড়ছথ করিয়া লইল। উহার চলার পথথ পানির চলাচল বব্ধ হইয়া গেল এবং একটি সুড়ণেগের র্পপ ধারণ করিন। হযরতত মূসা (আা) যথন জাপ্রত হইলেন তখন তাঁহার সংগী মাছের কथা বनिতে ভুলিয়া গেলেন। অতঃপর দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাচ্রে চলিতে

 অशচ, হযরত মৃসা (অা) আল্नाহর নির্দেশিত স্থান অত্ত্র্ম করিবার পৃর্বে কোন ক্লান্তি

 আপনি লক্ষ্য কর্য়াছেন কি যথন আমরা পাথর্রে নিকট বিশ্রাম করিতে ছিনাম। তখন মাছের কথা বলিতে আমি ভুলিয়াছি। আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শয়তানই ভুনাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চার্যজনকভাবে সমুদ্রে তাহার পথ কর্রিয়া নইয়াছে। রাসূনুন্নাহ (সা) বনেন, মাছটি সমুর্রে তাহার সুড়ংগ পথ করিয়া লইল এবং

 পৰের চিছ্ দেথিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চনিতে তাহারা সেই পাথরের নিকট आসিলেন তথায় চাদরে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেথিতে পাইয়া হযরত মূসা (অ) তাহাকে সানাম করিলেন। হযরত খিযির বনিলেন এই ভূখভ্ভে সানাম কোথা ইইতে আসিল! হযরত মূসা (আ) বनিলেন, আমি ‘মূসা’ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা? তিনি বলিলেন, হা, আমি আপনার নিকট কিছু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জুण্য়া জািয়াছি। । বनिলেন, আপনি আমার সহিত ধৈ্ব্যধারণ করিতে পারিবেন না। হে মূসা (আ) আল্লাহ আমাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আপনি জানেন না এবং তিনি আপনাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন याহা আমি জানি না। তখন হयরত মূসা (আ) বनिালেন,侵


 আপনাকে উহার সম্পর্কে কিছু বলিব, আপনি কোন প্রশ্ন করিবেন না।

অতঃপর তাহারা সব্দ্রকুলে চলিতে চনিতে একটি নৌকা যাইতে দেখিলেন নৌকার আরোহীদিগকে তাহারা নৌকায় উঠাইতে অনুরোধ কর্রিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায-ই নৌকায় উঠাইন। তাহারা आরোহণ করিবার পর হঠাৎ হযরত খিযির নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেনিলেন। তথन হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তাহারা আমাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইয়াছে আর আপনি তাহাদিগকে ডুবাইবার জনাই নৌকার তক্তা খুলিয়া ফেনলিলেন? ইश তে বড়ই অবাঞ্চিত কাজ করিয়াছ্ন।
 ধौर্ব্যারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? হयরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি পাকড়াও করিবেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার সহিত কঠোরত করিবেন না। রাবী বনেন, রাসূনুন্ধাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন, প্রথম বার হযরত মূসা (আ) হইতে ভুন-ই হইয়াছিন। রাসূনूল্dাহ (সা) বলেন, একটি পাখী आসিয়া নৌকার এক পার্শে বসিল এবং একবার কিংবা দুইবার সমুদ্রে ঠঠাক মারিন। তখন হযরত খিযির বনিলেন, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞা হইতে ঠিক ততটুকুই কম কর্রিতে পার্রিয়াছে যতটুকু এই পাখীটি এই বিশান সমুদ্রের পানি হইতে তাহার ঠেটের মাধ্যমে কম করিয়াছে। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া সৰুদ্রকুলে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ হযরুত খিযির একটি ছেলেকে দেথিতে পাইল, সে অন্যান্য ছেলেদের সহিত থেলিতেছিল। তিনি তাহার মাথা ধর্রিয়া এমনতাবে তাহার ঘাড় মুড়াইলেন বে সে মৃহ্যু বরণ করিন। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন,


আপনি একজন নিরপরাধ মানুষকে কোন প্রাণে বদলা ছাড়াই হত্যা কর়িলেন? आপনি অবশ্যই একটি মহা অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তিনি বনিলেন, আমি কি পৃর্বেই आপনাকে বলিয়াছিনাম না শে, আপনি आমার সহিত ধ্র্যধারণ কর্যিয়া থাকিতে পারিবেন না? তিনি বলিলেন, ইহা পূর্বাপেক্মা অধিক কঠিন।



হযরত মূসা (আ) বनिলেন ইহার পর যদি পুনরায় আর কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখি্বেন না। নিশিতিভাবে আপনি আমার পক্ষ হইতে উয় প্রাষ্ত হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন এমন কি তাহারা একটি জনপদে

आসিলেন। তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট খাবার প্র্থনা করিলেন কিষ্ুু তাহারা তাহাদিগকক মেহমানী করিতি অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা একাট প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম ছিল কিন্মু হযরত থিযির উহাকে সোজা করিয়া খাড়া কর্যিয়া দিলেন। তথন হযরত মূসা বলিলেন ইহারা তো এমন লোক যাহারা আমাদের আতিথ্থেতা করে নাই এধং থাবারও দেয় নাই।


তিনি বলিলেন, आপনি ইচ্ম করিলে তো ইহার পারিশ্রমিক ন্ইতে পারিতেন। হযরত খিযির বनिলেন, এইथানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইবে। তবে বেই বিষয়ে आপনি ৃৈর্বধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার ব্যাখ্যা দান করিয়া দিতেছি। হযরত নবী করীী (সা) ইরশাদ করেন, আহ! यদি হযরত মূসা (আ) そौर्य্যধারণ করিতেন তবে আল্লাহ তাহাদের আরো অধিক সংবাদ আমাদিগকে জানাইতেন। সায়ীদ
 .

 বুথারী (র)....কুতয়াবা হইতে তিনি সুফিয়ান হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনুর্রপ হাদীস উল্লেখ কর্রিয়াছেন অবশ্য এই রেওয়ায়়তে এইর্রপ বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর মুসা (অা) বাহির হইলেন এবং তাহার সহিত ঢাহার সাথী ইউশা ইবনে নূনও বাহির হইলেন। এবং তাহাদের নিক্ট মাছও ছিল। তাহারা চলিতে লাগিলেন এমন কি তাহারা একটি পাথর্রের নিকট অবতীর্ণ ইইলেন। রাসূনুন্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত মৃসা (অা) পাথর্রির উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। সুফিয়ান বলেন, आমর হইতে বর্ণিত হাদীলে রহিয়াছে, পাথরটির মূলে একটি ঝর্ণা ছিন যাহাকে সজ্জীবনী ঋর্ণা বना হইত। বে কোন বস্তুত্ উহার পানি স্পে্শ করিত উহা সজীব হইত। মাছটিতে উহার পানি স্প্শ করিলে উহা নড়াচাড়া দিয়া উঠিন এবং থলে হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িন। হयরত মূসা (আ) যখন জাহ্রত হইলেন তখন তিনি তাহার যুবক
 রহিয়াছে একটি পাখী নৌকার পাক্ল্ব আসিয়া পড়িন এবং সমুব্রে তাহার ঠোট ডুবাইয়া দিन। তখन খিযির হযরত মূंगा (আ) কে বলিলেন, আমার জ্ঞান, আপনার জ্ঞান এবং সমস্ত মথলুকের জ্ঞানের পরিমাণ আল্লাহর জ্ঞানের ডুলনায় এই পাথীটির ঠোটের পানির পপরিমাণ হইতে অধিক নহে।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইবনে মূসা (র) ধারাবাহিকডাবে হিশাম ইবনে ইউসুফ....হयরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ঘরে তাহার নিকট উপস্থিত ছিনাম এমন সময় তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট প্রশ্ন কর। তখন আমি বলিলাম, হে आবূ আব্বাস! অমার জীবন আপনার উপর বিসর্জন, কুফায় একজন গল্পকার আছে, যাহার নাম নাওফ। সে বলে, হযরত খিযির এর সাথী বে মৃসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা ছিলেন না। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেনন, আল্লাহর শজ্রু মিথ্যা বলিয়াছছ, হ্যরত উবাই ইবন ক’ব (রা) বর্ণনা করেন র্রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন একবার হযরত মূসা (আ) মানুষকে নসীহাত করিনেন। এমনকি তাহাদের চস্কু অশ্রুসজন হইন এবং হুদয় কোমন হইন। তখन তিনি চলিয়া গেলেন। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূন! এই ভূ-পৃহ্ঠ আপনার ঢুননায় অধিক বড় আলেম কি আর কেহ আছেন? তিনি বनिলেন, না, যেহেতু তিনি, "আল্লাহ-ই ইহ ভাল জানেন।" বলিলেন না এই কারণে আল্লাহ তাআলা তিরক্ষার করিলেন। বলা হইল, হে মৃসা আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেমফ आাছ। তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপানক! তিনি কোথায? आল্লাহ বলিলেন, দুই সমুদ্রের সংগম স্शেল। তিনি বनिলেন- হে আমার প্রতিপালক! আপনি কোন আলামত বলিয়া দিন যাহার সাহায়্যে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব। আমর ইবনে দীনারের রেওয়ায়েতে বর্ণি, বেখানে মাए তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। ইয়ালা এর বর্ণনায় রহিয়াছ, তুমি একটি মরা মাছ ধর্র লেই মরা মাছ বেইখান জীবিত হুইবে সেইখানে তাহার সাক্কাৎ घটিবে। অতঃপর হযরত মূসা (অা) একটি মাছ ধরিয়া থলের মধ্যে রাথিলেন। এবং তাহ়ার যুবক সাথীকে বলিলেন, তোমার কাজ শ্বু এতইুকু যে বেইযানে এই মাছটি তোমার নিকট হইভে পৃথক হইয়া যাইবে লেই সংবাদটি ও্ধু আমাকে দিবে। তিনি বনিলেেন, ইহা এমন কোন বড় কাজ নহে। আল্লাহ ত'অানা এই বিষয়ট্টিক্ক छ্রবাইর (র) বললেন, একটি আর্দ্র্থানে একটি পাথরেরে ছায়ায় হযরত মূসা ঘুমাইতেছিলেন এমন সময় মাছটি লাফ মারিয়া চলিয়া গেল। इयরত ইউশা জাগ্রত ছিলেন, তিনি তবিলেন হযরত মূসা জাগত হইলেই তাহাকে এই সংবাদ দান করিব। किন্মু 心িনি ভুলিয়া গেনেন। মাছটি সমুদ্র প্রবেশ করিন। কিন্ু আল্লাহ পানির প্রবাহ বক্গ করিয়া দিলেন অত্রব পাথর্র বেমন ছিদ্দ হয় পানির মধ্যে ঢদ্রপপ ছ্দ্র হইয়া গেল। হাদীসের রাবী আমর উক্ত দৃশ্যকে বুঝাইবার উভয় বৃদ্ধ অণ্খেলী ও উহার পার্প্ববর্তী आংঞ্তনীদ্য়ের হলফা বানাইয়া বলিলেন পানির মধ্যে এইส্রপ ছিদ্দ হইয়াছিন। হयরত
 ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর তাই্ইরা সেই পাথর্রের নিকট ফিরিয়া আসিনেে হযরত খিযির (আা)-এর সহিত সাক্ষৎ ঘটিল। উসমান ইবনে आবূ সুলায়মান বনেন, হযরত

খিযির (আ) সব্রূত্রেরে একটি সবুজ বিছানার উপর ছিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) এর রেওয়ায়়েে বর্ণিত, একটি কাপড়ে তিনি আবৃত ছিলেন। যাহার এক কিনারা তাহার পাঁ্যের নীচে ছিল এবং অপর কিনার় ছিল মাথার নীচে হযরত মূসা (আ) তাহাকে সানাম করিলেন। তিনি মুখমড্র খুলিয়া বলিলেনন, আমার এই ভূখcে সালাম কোথা হইতে আসিল? আপনি কে? হযরত মূসা বলিলেন, আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বनिলেন, জী, হা।। হযরত থিযির জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উণ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াহ্থ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যেই জ্ঞান দান করিয়াছছন, আমি উহার কিছু শিক্ম গ্রহণ করিতে আসিয়াছি? তিনি বनিলেন, আপনি তাওরাত গ্রন্থের অধিকারী এবং আপনার নিকট অহী जবতীর্ণ হয়। হে মূসা! ইহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে। আমার কিছু ইনম আছে যাহা আপনার পক্ষে শিক্ষানাভ কর়া উচিৎ নহে এবংং আপনার কিছ্ ই নম আছে যাহা আমার পক্ষে সমীচীন নरে। অতঃপার একটি পাথী তাহার ঠোটে সমুদ্র হইতে কিছু পানি উঠাইন। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনার ইলম ও আমার ইলম আল্লাহর ইনম্রে তুননায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি তাহার ১েটটের সাহাভ্যে সয়দ্র ইইতে উঠাইয়াহে। তাহারা পথ চলিতে চলিতে যখন নৌকায় আরোহণ করিলেনে, তখন কিছু ছোট ছেট মাঝি দেথিতে পাইলেন, যাহারা এই পার ইইতে ঐ পার্ এবং ঐ পার হইতে এই পারে পারাপার করিতেছে। তাহারা হযরত খিযিরকে চিনিতে পার্যিয়া বनिল, আল্লাহর একজন নেক বান্দ।। রাবী বলেন, আমরা সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম- তাহারা কি থিযির (আ) কে উড্mে্য করিয়া এই কথা বনিয়াছিন; তিনি বলিলেন হুঁ। আমরা তাহাকে বিনা ভাড়ায় পার করিব। অতঃপর তিনি নৌকাট্টিকে ছ্দি করিয়া দিলেন হযরত মূসা বनिলেন
 ছ্দ্রি করিয়া দিলেন? আপনি তো বড়ই জযন্য কাজ করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন: ‘ُ, আপনি আমার সহিত ৃৈর্য-ধারণ করিতে পারিবেন না? হয়ত মূসা (আ)-এর প্রথম বারের প্রশ্ন তে ছিন ভুনক্রম্ম। দ্বিতীয়বারের প্রশ্ন ছিন শর্ত হিসাবে এবং তৃতীয় বার্রে প্রশ্বল ছিন ইচ্থপৃর্বক পৃথক হইবার জনাই। তিনি বলি!েনন আপনি আমাকে আমার ভুলের কারণে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন হঠাৎ একটি ছেলের সহিত সাক্ষাৎ घটিন। হयরত चियির ছেলেটিকে হত্যা কর্রিয়া ক্লিলেন। সায়ীদ এর রেওয়ায়েতে রহিয়াছে, তিনি কয়েকটি ছেলেকে থ্থেিতে দেখিলেন তাহাদর মধ্য হইতে একটি চতুর কাফির ছেলেকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং হুরী দ্বারা যবাই করিলেন। হযরত

মূসা (আ) উহা দেথিয়া বলিলেন, আপনি একজন নিষ্পাপ নাবালেগ ছেলেকে হত্যা করিলেন? অতঃপর তাহারা চলিতে চলিতে একটি পতন্নানুঘ্খ প্রাচীর দেথিতে পাইলেন এবং হযরত キিযির উহা ধর্যিয়া সোজা কর্রিয়া দিলেন। হযরত মৃসা (অা) বলিলেন, আপনি ইচ্ম করিলে তো ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পার্রিতেন ৷ ইয়ালা (র) বলেন, आমার ধারণা এইখানে সায়ীদ
 यদি आপনি ইছ্ঘ কর্রিতেন তবে ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। সায়ীদ (র)
 আহার করিতে পারিতাম।
 नৌকা काड़िয়া लইত। इযরত ইবনে आব্বাস (রা) এখানে পড়িতেন। বাদশার নাম ‘গদাদ ইবন বাদাদ’ বना ছইয়া থাকে নিহত ছেনের নাম ছিল "शয়़সূর"। হযরত খিযির (আ) বলেন, অমি নৌকাচ্টিকে এইজন্য ছ্দ্র করিয়াছি বে যখন তাহারা বাদশার এলাকা দিয়া অত্ক্রেম কর্রিবে তখন সে উহাকে ছ্দ্দ দেখিয়া ছাড়িয়া দিবে। এবং অত্র্র্য় করিবার পর পুনরায় তাহারা নৌকাট্টিকে মিরামত কর্রিয়া

 লাগাইয়া নৌকাটি ঠিক কর্রিয়া লইবে। আর ব্যই ছেলেটিকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার পিতামাতা ছিন বড় নেক ও সৎলোক এবং ছেলেটি ছিন কাফির এইক্ষেত্রে আশংকা ছিন বে ছেনের প্রতি ভানবাসায় তাহারাও তাহার অনুসরণ করিবে এবং ছেলের দ্বার্রা তাহারা প্রতাবিত হইবে। অতএব আমার ইচ্ম হইল বে তাহাদের প্রতিপানক তাহাদিগকে পবিচ্রতায় ও ভালবাসায় অধিক বনিষ্ঠতর একটি সত্তান তাহাদিগকে দান কর্রু। সায়ীদ (র) ব্যতিত অन्यान्य রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন,.
 গ্রহণ করিল।

আকুর রাযৃযাক (র) বলেন, মা’মার (র)....হयরত ইবনে জাব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন একদিন হযরত মৃসা (আ) বনী

 অতঁঃপর তাহাকে হযরত খিযির (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুুম দেওয়া


মুহাষ্যদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবনে উমারাহ (র)....সায়িদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত বে, একবার আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকট বসিয়া ছিনাম তখন তাহার নিকট একদন আহলে কিতাবও ছিল। তাহাদের একজন

বলিন, হে আবূ আব্মাস! কা‘ব এর ন্ত্রীর পুত্র ‘নাওফ’ কা’ব হইতে বর্ণনা করে যে অত্র আয়াতে ব্যেই ‘মূসা’ এর উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি মূসা ইবন মীশা ছিলেন। সায়ীদ (র) বলেন, ত্থन হयরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, হে সায়ীদ এই নাওফ কি
 তিনি জিজ্ঞাসা করিনেন, ঢুমি নিজেই ঔনিয়াছ? जামি বলিनाম জী शे। তখन তিनि বनिলেন, নাওফ মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, উবাই ইবন কা’ব রাসূনুল্ধাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে একবার বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত নবী হযরতত মূসা (আ) আাল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রতিপানক। আপনার বান্দাদের মধ্যে आমার তুননায় অধিক বড় আলেম কেহ थাকিলে আমাকে জানাইয়া দিন। তখন জাল্লাহ বनिলেন, ఞঁ তোমার ঢুননায়ও অধিক বড় আলেম আছেন। অতঃপর তাহার পরিচয় দান কর্য়া তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দান করিলেন।

হযরত মূসা (অা) একজন যুবক সাথীসহ ঢাঁার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং একটি নবণাক্ত মাছও সংণে নইয়া ণেলেন। তাহাকে বলা হইল, শেই স্থানে মাছটি জীবিত হইবে সেই খানেই সেই আলেমের সহিত সাক্কৎ, খটিবে এবং তোমার উদ্mেশ্য সফল হইবে। হযরত মূসা (আ) তহার যুবক সাথী ও মাছ নইয়া চলিতে চলিতে ক্রান্ত ইইয়া পড়িলেন এবং একটি পাথর ও পানির নিকট আশ্রয় লইলেন। এই পানি ছিল সঞ্জীবনী পানি থেই ব্যক্তি উহা ইইতে পান করিবে সে চির্জীবি এবং শে কোন মৃতকে এই পানি স্পর্শ করিবে সে জীবিত হইবে। যখন তাহারা ঐ অ্থানে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাহকে পানি স্পর্শ করিল মাছ্টি জীবিত হইন जবং সুড়ञ কর্রিয়া সมুদ্রে চলিয়া গেন। হयরত মূসা (অা) ও তাহার সংীী যখন উত্ত স্থানটি অতিক্রিম করিয়া চলিয়া গেলেন হযরুত মূসা বলিলেন, আমাদের নাত্তা হাযির কর। এই সফরে আমাদের বড়ই ক্বান্তি হইয়াছছ। যুবক বনিলে, जাপনি কি লষ্য করেন নাই যে আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বিশ্রাম করিতেছেন্নাম তখন মাছের কথা বनिতে ভুলিয়াছি এবং শয়তানই আপনার নিকট উহা বনিতে ভুনাইয়া দিয়াছে। মাছটি আচ্চার্यজনকভাবে সযুদ্র স্বীয় পথ করিয়া লইয়াছে। হযরত ইবনে আব্dাস (রা) বনেন, হयরত মূসা (আ) সেখানে ফিরিয়া সেই পাথরের নিকট आসিলেন তখন কাপড়ে আবৃত একজন লোক দেথিতে পাইলেন তিনি তাহাকে সানাম করিলেন, তিনি ও সানামের উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত মৃসা (আ) কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার আপমন ঘটিয়াছে। আপনার কওম্মে নিকট আপনার বড় उরুত্তপপূর কাজ রহহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে বে বিশেষ জ্ঞান দান কর্য়াছেন আমি উহা ইইতে কিছू শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বনিনেন, আপনি আমার সহিত ধৈব্ব্যারণ করিয়া থাকিতে পার্রিবেন না। তিনি কিছু গায়েবী ইলম জানিতেন। হयরত মূসা (অ.) বলিলেন, হৃ, आমি टৈर্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। তিनि বनिলেन,

কোন খবর নাই উহার উপর আপনি কিভাবে 乙খর্যবারণ করিবেন？আপনি তো ৃধু প্রকাশ্য ইনসাফের কथা জানেন। কোন গায়েবী থবর आপনি জানেন না। যাহা জামি জानि।

㢄 ইনশাআাল্লাহ আাপনি আমাকে そ̌খ্যশীনলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। আমি আপনার হুকুমের বিরোধিত করিব না। যদিও আমি আমার মত বিরোধী কিছু আমি দেখিনা কেন। তিনি বলিলেন यদি আমার অনুসরণ আপনি করিতেই চাহেন，তবে আপনার মতের বির্রোী কিছু হইলেও আমার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না যাবৎ না আমি নিজ্েইই উহার ব্যাথ্যা প্রদান করিব। অতঃপর তাহারা সমুদ্রকৃলে চলিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে কেহ নৌকায় পার করিরে পার্রে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ऐঠাৎ একটি শক্ত নতুন নৌকা তাহারা যাইতে দেখিল্লে। এত সুন্দর ও শক্ত নৌকা ইহার পূর্বে একটিও অতিক্রম করে নাই। নৌকার আরোহীদের নিকট তাহারা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে অনুমতি দিল। যখন তাহারা নৌকায় চাপিয়া বসিলেন এবং নৌকা তাহাদিগকে লইয়া গভীর সমুক্রে নইয়া গেল তথন হयরত থিযির একটি হাতুড়ী দ্বারা নৌকার একটি তত্ঞা খুলিয়া ফেলিলেন এবং নৌকাট্টিকে ছ্দি করিয়া দিলেন। হযরত মূসা এই ভয়ানক দৃশ্য
 ছ্দ্র কর্যিয়া দিলেন？আপনি কি নৌকার আরোহীদিগকে ডুবাইয়া দিবেন？আপনি বড়ই जन्याয় काज करिয়ाज्न ।
 সহিত そৈব্যধ্যারণ কর্রিয়া থাকিতে পারিবে না। হযরত মৃসা（আ）বলিলেন，আমার ভুল इইয়াঢে। আমার ভুলের কারণ আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না।
 অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে এক জন－বসতীতে কিছু ছেলেকে থেলিতে দেখিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক চতুর সর্বাপপক্ষা বেশী সুন্দর একটির হাত ধরিয়া হযরতত খিযির একটি পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ－বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। এইভাবে ছেলেটি নিহত হইন। হযরত মূসা （আ）এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেথিয়া ধ্ব্যব্যারণ করিতে পারিলেন না। একটি নিষ্পাপ বাनकকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি अ
 आপনিতো অত্ত্ত্ত জঘন্য কাজ করিয়াছেন।

ইব্ন কাছীর—৬০（৬ষ্ঠ）


তিনি বলিলেন, আমি কি পৃর্বেই আপনাকে বলি নাই শ্যে আপনি আমার সহিত বৈধ্য ধারণ করিয়া থাক্তেত পারিবেন না। হযরত মূসা (অ) বলিলেন ইহার পর यদি আপনাকে পুনরায় আর কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আর আপনার সংঢে রাথিবেন না। আমার পক্ষ হইতে আপনি ও্যর প্রাঁ্ হইয়াছেন। অর্থাৎ আমার ব্যাপারে আপনাকে কোন অভিব্যোগ করিব না।


তাহারা চলিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারা এক জনবসতীতে পৌছছইয়া আহার্য প্রার্থনা করিলেন কিন্ুু তাহারা তাহাদের অত্থেয়েত করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপ্র তিনি একটি পতনোনুখ প্রাচীর দেখিয়া উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। তখন रयরত মूभा (আ) বनिनেন ইহার পারিশ্রমিক আদায় করিতে পার্রিতেন। অর্থাৎ এই জনবসতীর লোক তো এতই কৃপণ বে আমরা তাহাদর নিকট খাবার প্রার্থলা করিলাম কিন্ুু তাহারা খাবার দিতেও অস্বীকৃতি জানাইন এবং আমাদের আতিথেয়তাও করিল না এই পরিস্থিতিতে জাপনি কোন বিনিময় ছাড়াই তাহাদের কাজ করিয়া দিলেন। আপনি ইচ্ম করিলে ঢো এই কাজের বিনিময় লইতে পারিতেন। তখন তিনি বলিলেেন,


 ধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার তাৎপর্য আপনাক্ বলিয়া দিতেছি। নৌকাটি ছিন কিছ্ম দর্দিরোকেরে যাহারা সমুদ্রে কাজ করিত। তাহাদের সল্মুথ্ে একজন যালিম বাদশাহ ছিল, ভে জোরপৃর্বক সকন নৌকা কাড়িয়া নইত এই কারণণ আমি নৌকাটিকে দোষयুক্ত করিতে চাহিয়াছিনাম । হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রা)-এর কিয়াতে রহিয়াছে
 'নইত্। এই কার্ণে আমি উহাকে দোয়ুক্ত করিয়াছ্লিলাম উক্ত বাদশাহ ভাংগা নৌকা দেথিয়া ফিরিয়া যায়। আর .েেেেটির পিত-মাতা ছিন ঈমানদার বিশ্বাসী। কিত্ুু আমি আশংকা করিতেছি বে অবাধ্য ও কুফর দ্রারা সে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবে। অতঃপ্র

আমি ইচ্ম করিলাম বে তাহাদের পাননকর্ত্ত তাহাদিগকে পবিচ্রতায় তাহার চাইতে উত্তম এবং ভানবাসায় তাহার চাইতে ঘনিঠ্ঠতর সন্তান দান করিলেন।

আর প্রাচীরটি ছিল শহরের দুইজন এতীমের, উহার নীচে তাহাদের ধনভাভার রহিয়াহে। তাহাদের পিতা ছিলেন একজন সৎ্যাক্তি। আপনার প্রতিপালকের ইচ্ম বে, তাহারা বৌবন্েে পদার্পণ করিবার পর তাহাদের এই ধনভাভ্ডার বাহির করুক। ইহা হইন আপনার প্রতিপালকেরে পক্ষ ইইতে বিশেষ অনুগ্মহ। ইহা আমি ম্বেষ্ঘ্য় করি নাই।
乙ধ্যধ্যারণ করিিতে পারেন নাই। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদের ধন-ভান্ডার ইনম ব্যতিত কিছ্ নহহ।

আওষী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন হযরত মূসা (আ) ও তাহার কওম যখন মিসরের কর্ত্ত্৭ লাভ করিলেন এবং তাহার কওম মিসরে সঠিক ভাবে বসবাস করিতে লাগিল। তখন হযরত মৃসা (আ) কে আল্লাহর পক্ম হইতে আল্মাহর নিয়ামতসমূহ ম্মরণ করাইয়া বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দিতে হকুম করা হইন। অতএব একদিন তিনি তাহাদিগকক নসীহত করিতে দভ্ডায়মান ইইলেন, তাহাদের প্রতি আল্লাহর বে অসংখ্য নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে তিনি উহা স্যরণ করাইয়া দিলেন। ফির্র জটনও ফির 'আউনের বংশ্রর হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং তাহাদের শক্রুকে ধ্রংস করিয়া ঢাহাদিগকে বে মিসরে আবাদ কর্রিয়াছেন তাহাও তাহাদিগকে শ্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের নবীর সহিত আল্লাহ কথা বनिয়াছেন। তিনি আমাকে মনোনিত করিয়াছ্নে। আমার প্রতি তিনি প্রেম ও ভানবাসা जবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা আল্gাহর নিকট য়াহাই আার্থনা করিয়াছ উহা তিনি দান করিয়াছেন। তোমাদের নবীই সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে ল্রেষ্ঠ এবং তোমরাই তাওরাত পাঠ করিয়া थাক। মোটকথা, হयরত মূসা (অ) ঢাহাদিগকক যাবতীয় নিয়ামত স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন বনী ইসরাঈলের এক ব্যত্তি জিঞ্sাসা করিন, হে আল্লাহর নবী। আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহা বুঝিতে পার্যিয়াছি। আচ্ম, সারা বিশ্ধে আপনার ঢুননায় অধিক বড় আলেম কি কেহ আছেন? তিনি বনিলেন, না। অতঃপর আল্লাহ ত'আলা হযরত জিবরীন (আ) কে হयরত মমসা (आ)-এর निকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিলেন আল্লাহ ইরশাদ করেন, ঢুমি কি জান ব্যে জমি আমার ইলম, কাহাকে কাহাকে দান করি?

সমুদ্রকৃলে একজন লোক আছে যে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। তুমি সমুদ্রকৃলে একটি মাছ পাইবে উহা ধরিয়া তোমার যুবক সাথীর নিকট দাও। এবং সমুদ্রকৃলে চনিতে থাক। বেইখানে মাছটির কথা ভুলিয়া যাইবে সেই খানেই ঢুমি সেই নেক বাদ্দাকে পাইবে। হযরত মূসা সফর্র ওরু করিলেন। সফর করিতে করিতে যখন তিনি ক্বান্ত হইয়া পড়িলেন, ঢথন যুবকের নিকট মাছের কথা জ্জিঞ্ঞাসা করিলেন। তিনি বनিলেন,


আপনি কি নক্ষ করিয়াছ্নে ব্যে যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিনাম তখন आমি মাছের কথা ভুনিয়াছি এবং শয়তানই আমকে উহার কথা বালিতে ভুনাইয়া দিয়াছে। যুবক বলিন, আমি মাছট্টিকে সমুদ্রের মব্ব্য সুড়ছ করিয়া পথ করিয়া লইতে দেথিয়াছি। উহা ছিন বড়ই আপ্ৰর্রজনক বিষয়। অতঃপ্র হয়তত মুসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পাথরের নিকট প্পৗছলেন এবং মাছটিকে তথায় পাইলেন। মাছটি সমুদ্রের মধ্যে চলিঢঢছিন এবং হয়র মূসা (আ)ও উহার অনুসরণ করিতেছিলেন। হयরত মৃসা (আ) তাহার লাঠিি সাহাভ্যে পানি সরাইয়া দিতেছিলেন। মাছটিতে সমুদ্রের পানি স্পশ্শ করিতেই উহা পাথরের ন্যায় জমাট বাধিয়া যাইত। হयরত মূসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া আকার্যনিত হইতেছিলেন। এইভাবে মার্ঘটি চলিতে চলিতে একটি দ্মিপে গৌছাইয়া গেল এবং সেইখান্নই হযরত খিযির (আা)-এর সহিত তাহার সাক্ষৎ খটিল। তিনি তাহকে সালাম করিলেন। হযরত খিযিরও তাহার সালাম্মর জবাব দिলেন। এবং বनিনেন, এই ভূখভে সানাম’ आসিল কেথা হইতে? এবং আপনিই বা কে? হयরত মৃসা (অ) বनिলেনে, আমি মূসা হযরত খ̂যির বनिল্েেন, বনী ইসরাঈলের มূসা? তিনি বनिালেন, জী হাँ। অতঃপর তিনি তাহাকে স্বাপত জনাইলেন এবং জিঞ্ঞসা করিলেন, কি উफ্দেশ্যে আপনার आগমন घটিয়াহা? তিনি বनिালেন, आমি आপনার निकট आসिয়াছি区্ঞান দান করা হইয়াছছ উহা হইত্ত আপনি আমাকে কিছু শিষ্প দান করিরেবন।

四

 করিব না। ' অতঃপর হযরত খিযির তাহাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন এবং বনিলেন, याবৎ না आমি কোন বিষয়ের जাৎপর্য বর্ণনা করিব आপনি আমাকে কিছু জিঞ্ঞাসা
 মাধ্যल।
 হযরত ইবন্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে। একবার হयরত ইবনে আব্মাস (রা) В হহরবিন ক<্যেস ইবনে হিসূন ফাयाগী এর মধ্যে বিত্ক হইল বে হयরত মূসা (আ) যাহার সাক্নৎ কর্যিয়াছিলেন তিনি কে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্dাস (রা) বनिলেন তিনি ছিলেন হयরত খিযির (অা) এমন সময় হযরুত উবাই ইবন কা‘ব যাইতে ছিলেন। হযরত ইবান আব্বাস (রা) তাহাকে ডাকিয়া তাহাদ্র ঝাগড়ার কথা বনিলেন

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে এই সম্পর্কে কোন হাদীস厅नিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হঁ। আমি রাসুলুল্নাহ (সা)-কে বলিতে ত্লনয়াছি, একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একটি দলের সহিত আলোচনায় লিপ্ভ ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কেহ আছে বলিয়া কি আপনি জানেন? তিনি বলিলেন, না । তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ করিয়া জানাইলেন, হাঁ। খিযির নামক আমার এক বান্দা আছে সে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। অতঃপর হয়রত মূসা (আ) ঢাঁহার সহিত সাক্ষাতের উপায় জিজ্ঞাসা করিনে তখন আল্নাহ তা‘আলो মাছকে উহার আলামত হিসাবে চিছ্তিত করিলেন। তাহাকে ইহাও বলা হইল যে, যখন তুমি মাছকে হারাইয়া ফেলিবে, তখন ফিরিয়া আসিবে তখনই তুমি তাহার সহিত সাক্ষৎ লাভ করিবে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) সমুদ্রে মাছের চিহ্ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মূসা (আ)-এর যুবক সাথী তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছটি ভুলিয়াছি। হंযরত মূসা (আ)
 বান্দা হযরত খিযিরকে. পাইলেন। এই ঘটনাই আল্মাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।


৬৬. মূসা তাহাকে বলিল, ‘সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইন্তে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?
৬৭. সে বলিল, आপनি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না।
৬৮. যে বিষয় . আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি বৈর্যধারণ করিবেন কেমন করিয়া
৬৯. মূসা বলিল, जাল্লাহ চাহিলে जাপনি আমাকে そ̌र্যশীী পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।
१०. সে বनिन, আম্ম, আপनि यদি আমার অনুসরণ করারইই ইচ্মা কর্রেন তবে আপনি কোন বিষয় আমাকে প্রশ্ন কর্রিবেন না, যতক্ষণ না জামি সে সম্বс্ধে আপনাকে কিছু বলি।

তাফস্সীর ঃ হযরত शিযির (আ) এর সহিত হযরত মূসা (আ) বে কথ্থাপকথন কর্রিয়াছিনেন উপরোক্ত আয়াতে আল্gাহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । হযরত খিযির সেই আলেম ছিলেন যাহাকে আল্লাহ এমন ইনম দান করিয়াছিলেন যাহা হযরত মূসা (আা) কে দান করা হয় নাই এবং হযরুত মূসা (আ) কে এমন জ্ঞান দান করা হইয়াছিন যাহা হযরত খियিরকে দান করা হয় নাই।
( অনুসরণ করিতে পারি কি? প্রশ্নের মধ্যে নয়েতার প্রকাশ घটিয়াছে। শাগরিদের পক্ষে উস্তাদদর নিকট প্রশ্নকালে এইহ্রপ ন্মতাসহকারেই প্রশ্ন করা উচিতৎ দাম্ভিকতার সহিত
位 উপকারী ইলম দান করিয়াছেন উহা আমাকে শিক্ষ্ন দান করিবেন যাহা দ্বারা আমার কাজকর্ম্মে সঠিক পথথে সন্ধান পাইব। তখন হযরত খিযির (আ) তাহাকে বলিলেন,
 দেথিবেন যাহা আপনার শরীয়ত বিরোধী অতএব আপনি আমার সহিত ধৈর্ব্যারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি আল্ধাহর পক্ষ হইতে এমন অ্ঞানের অধিকারী যাহা আপনাকে দান করা হয় নাই। পক্ষান্তরে আপনাকে বে জ্ঞান দান করা ইইয়াছে উহা আমাকেও দান করা হয় নাই। আমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ক ইইতে স্ব স্ব ইলম অনুयায়ী কাজ করিবার জন্য আদিষ। একজন অন্যের ইনম অনুসারে আমল করিবার জন্য বাধ্য নহে। অতএব आপনি আমার কার্यকলাপ לৈব্যধারণ করিয়া গ্রহণ
 আপনার কোনই খরব নাই উহার উপর আপনি কি করিয়া ¿ধ্খ্যধারণ করিতে পারেন?" आমি ইश জানি বে আপনার শরীীয়ত অনুयয়़ী আামার কার্যকনাপ আপনি অপছন্দ করিবেন। কিন্নু আপনি মা’যুর। কারণ, আমার কার্য কনাপ্রে তাৎপর্য সস্পর্কে আপনি অবগত নহেন। অথচ, আমি সব কিছू বুঝিয়া ঔनिয়া, आমার কার্यাবनীর তৎপর্य অनুধাবন করিয়াই উহা করিয়া थाকি।



 তরে কোন বিষয় সস্শক্কে প্রথমেই জিজ্ঞাসা কর্রিবেন না, যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব।

ইবনে জবীর (র) বলেন, হুমাইদ ইবনে জুবাইর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বনেন, একবার হযরত মূসা (আ) আল্লাহ ত‘আলালার নিকট জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন বাদ্দা আপনার সর্বাধিক থ्रिয়? তিনি বनিলেন, "বেই ব্যক্তি আমাকে ম্মরণ করে এবং আমাকে ভুলিয়া যায় না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় বিচারক? তিনি বলিলেন, "বেই ব্যক্তি ন্যাক্যের সহিত বিচার করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না।" তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপানক! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্কা বড় আলেম? তিনি বनিলেন, ভেই ব্যক্তি আলেম হইয়াও এই আশায় ইলম অন্বেষণ করিতে থাকে, সষ্ঠবতঃ সে এমন কোন কথা শিক্ষা করিত্ পারিবে याহाর সাহায্যে লে হেদায়াত লাভ করিতে কিংবা ওুরাহী ইইতে র্ষ্ পাইবে। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এমনকি কেহ আছে যে আমার তুলনায় অধিক বড় আनেম? তিনি বলিলেন,, रोা। হযরত মূসা জিঞ্ঞাসা কর্রিলেন সেই ব্যক্তি কে? আল্লাহ বनिলেন, "তিনি হইলেন খিযির। তিনি বনিলেন, কোথায় আমি তাহকে پুঁজিব? তিনি বनिলেন সমুদ্রকৃনে একটি পাথর্রে নিকট, বেইখানে মাছ হারাইয়া যাইবে। হযরত মূসা (আ) উক্ত আালেকে খুঁজিতে ฆুঁজিতে সেই পাথরের নিকট উপস্থিত হইনেন এবং তাহাদের ঊভয়ই একে অপরকে সালাম করিলেন। হযরত মূসা (আা) তাহাকে বলিলেন, आমি আপনার সংগী হইতে চাই। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সংগে ধ্ধ্বধারণ

 याবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব, আপ'নি আমাকে" কোন প্রশ্ন করিরিবেন না। অতঃপর তাহারা উওয়-ই সমুদ্রকৃলে চলিতে লাপিনেন এমনকি তাহারা সমুদ্রের সংগমস্থলে প্পৗছলেন এবং এইখােে সবচাইতে বেশী পানি ছিন। তখন আল্লাহ ত‘আালা একটি भাখি প্রেরণ করিলেন। পাথীটি তাহার ঠোট দ্মারা কিছू পানি পান করিল। তখन হयরত शিযির হযরত মূসা (আ) কে বলিলেন, পাখীটি পানি হইঢে কতট্ইুু পানি কম করিয়াছছ। হযরত মূসা বলিলেন, কিছুই তো কম করে নাই। হযরত খিযির বলিলেন, হে মূসা! আপনার ও আমার ইনমের পরিমাণ আল্লাহর ইনমের যুকাবিলায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি এই পানি হইতে পান করিয়াছে।

इযরত মূসা (অা) মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন, বে তাহার ঢুলনায় অধিক বড়. আলেম আর কেই নাই। এই কারণণই আল্gাহ ত'আালা হযরত খিযির (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। নৌকা ছ্দি করিবার ঘটনা, বালককে হত্যা করিবার ঘট্না প্রাচীর সোজা করিয়া খাড়া করিবার घটना।

৭১. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহার্রা নৌকায় আরোহণ কর্রিন তখन সে উহা বিদীর্ণ কর্রিয়া দিল। মৃসা বनिन, ‘जাপनि कि আর্রেহীদিগকে নিমজ্জিত কর্রিয়া দিবার্ন জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন? आপনি তো এক অরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।
 そौर्यধারণ কর্রিতে পার্রিবেন না?
१७. মूসা বनिল, ‘আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী কর্রিবেন না ও जামার ব্যাপার্রে অত্যধিক কঠোরতা অবলষ্ন কর্রিবেন না।
 খियির (আা) যথन এক মত হইলেন এবং হযরত থিযির (আ) এই শর্ত করিলেন যে, यদি তিনি তাহার কোন কাজ অছসন্দ করেনেন তেে যাবৎ না তিনি নিজেই উহার তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন তিনি কোন প্রশ্ন করিবেন না। হযরত মৃসা (অা) ইহা মানিয়া লইনেন। তাহারা উভ্যুই নৌকায় আর্রাহণ করিলেন। পূর্বেই ইহা বর্ণিউ ইইয়াছে বে, তাহারা কিजাবে নৌকায় আরোহণ কর্রিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরুত খিযিরকে চিনিতে भाরিয়া কোন ভাড়া ছাড়াই হযরত খিযিরের সম্মানার্থ তাহাদিগকে নৌকায় উঠইয়াছিলেন। নৌকা যখন গভীর সমুদ্র্র পৌছাইয়া ছিন তখন হযরত चিযির উহার
 てৈर्य ধারণ করিতে পারিলেন না। অমনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বনিয়া উঠিনেন,

 (কারণ) বুর্রাইবার জন্য নহে। বেমন কবির এই কবিতায়ఆ


風 एयরত খিযিন (আা)-কে এই কথা বলিয়াছ্ছিনেন। কাতাদাহ (র) বলেন, इযরত মূসা (আ) বিশ্ময় প্রকাশ করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন। তখন হযরত খিযির (আা) হযরতত মূসা

 করিয়া চলিতে পারিবেন না? जর্থাৎ এই কাজ आমি ইচ্ঘ করিয়া-ই কর্রিয়াছ্ এবং বেই কাজের উপর কোন প্রশ্ন করিবেন না বলিয়া শর্ত করা হইয়াছে ইহা উহার-ই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নাই। অথচ, ইহার মধ্যে ওরুতুপ্পৃর্ণ তাৎপর্य रहिश़ाश याशा आभनि जानেन ना
 করিবেন না এবং আমার কাজে আপনি কঠোরতাও অবলন্বন কর্রিবেন না। হযরত রাসূনুল্মাহ (সা) হইতে বর্ণিত প্রথমবার ভুন বশতই হযরত মূসা (অা) হইতে প্রশ্ন সংঅটিত হইয়াছিন।

## 



## 

هِ
98. অতঃপর উভর্যে চলিতে নাগিন, চলিতে চनিতত উহাদিগের সহিত এক বानকের সাক্ষাত হইলে সে উহাকে হত্যা কর্রিন। তখन মूসা বলিল, জাপनि কি
 - ত্ত্ততর অन্যায় কাজ কর্রিলেন।
 چौर्यধারণ কর্রিতে পারিরেন না।

ইব্ন কাছীর—৬ (৬ষ্ঠ)
৭५. মূসা বলিল, ইহার পর যদি आমি আপনাকে কোন বিষভ্যে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সৃগে র্রাখিবেন না; জামার ওयর-জাপত্তির চূড়ান্ত হইয়াহে।

তাফসীর ः আল্নাহ ত'অালা ইরतাদ করেন, नाभिলেন সহিত সাক্ষাত কর্রিলেন তথন তাহাহাকে হত্যা করিলেন। পৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে বে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সহিত খেলা করিতেহিন। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহার প্রতি অগ্রে হইলেন। এই বালকটিই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্মা সুদ্দর উজ্জ্ণ ও উত্তম ছিন। বর্ণিত আছে বে তিনি তাহার মাথাটি কর্তন কর্রিয়াছিলেন। কেহ কেহ বনেন, পাথর দ্বারা তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত বে, তিনি হাত
 দৃশ্য দেখিলেন, তখন পূর্বাপেশ্মা অধিক কঠোরতাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি
 এখন পর্যন্ত কোন পাপই করে নাই

 তিনি বলিলেন आমি পৃর্বেই কি আপনাক্কে বলি নাই বে, আপ্পনি আমার সহিত そৈर্যধারণ কর্রিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরতত খিযির প্রথম শর্তকক অধিক তাকীদ
 यमि ইহার পর কোন বিষয়़রের প্রতিবাদ করি তবে আমাকে অরর আপনি সাথে রাখিবেন না। आপনি একাধিকবার আমাকে সতর্ক করিয়াছেন অতএব পুনরায় যদি আমি কোন অপরাধ করি তবে जপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে আমি প্রস্তুত।

ইবনে জরীী (র) বলেন, আদুল্মাহ ইবনে যিয়াদ হযরতত উবাই ইবনে কা’ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর जভ্যাস ছিন, তিনি যখन কাহাকেও ম্মরণ করিতেন তখন তিনি প্রথমে নিজ্জে জন্য দু‘অা করিতেন।
একদিন তিনি বনিলেন


আমাদের উপ্র আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক এবং হযরত মূসা (আা) এর উপরও। আহ! यদি তিনি তাহার সহিত আরো কিছूকান ধৈর্ব্ধারণ করিয়া থাকিতেন তবে আরো আচার্यজনक বিষয় দ্রেিতে পারিতেন। কিন্ুু তিনি বলিলেন, ইহার পর যদি অন্য কোন

বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি আমার পক্ষ হইতে ওযর প্রাপ্ত হইয়াছেন।
(VV)



## 


৭৭. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছিয়া তাহাদিপের নিকট খাদ্য চাহিল, কিন্টু ঢাহারা উহাদিগের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।
৭৮. সে বলিল, এই খানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল, যে বিষয়ে আপনি টধর্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি ঢাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, প্রথম দুইটি ঘটনা ঘটিবার পর হযরত মূসা (আ) ও হযরত খিযির পুনরায় চলিতে লাগিলেন অবশেষে তাহারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন।

ইবনে জুরাইজ (র) ইবনে সীরীন (র) ইইতে বর্ণনা করেন জনপদটির নাম হইল,


 অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা একটি প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম


 করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে হযরত খিযির (আ) দুই হাত দ্বারা প্রাচীরটি সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা একটি অলৌকিক ব্যাপার।

इयরত মৃসা (जা) বनिলেন তবে একই কাজের বিনিময় প্রহণ করিতে পারিত্তেন। বেহেহু তাহারা আমাদের আতিথেয়ত করে নাই অতএব বিনা পার্রিশ্রমিকে তাহাদের কাজ্ করিয়া দেওয়া সমীరीन হয় नাই।
 বিচ্ছেদ ঘটিবে। যেহেতু বালককে হত্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি পুনরায় কোন বিষয়ে আমার নিকট প্রশ্ন করেন, তবে আপনি জার আমাকে সাথে রাখিবেন না।" অতএব সেই শর্ত ভং করিবার দায়ে এইখানেই আমার ও আপनाর মাब্সে বিচ্মে घणिবে। बেই বিষ<্যের উপর অপনি ধৈব্ব্বারণ করিতে পারেন নাই উহার ব্যার্খ্যা বলিয়া দিতেছি।
৭৯. নৌকাটিন্ব ব্যাপারে- ইহা ছিন কতিপয় দরিদ্র ব্যত্তির উহারা সমুG্র্র জীবিকা অন্মেষণ কর্রিত। आামি ইচ্ম কর্নিলাম নৌকাট্টিকে হ্রি্যুক্ত করিতে; কারণ উহাদিগের সশ্মুণে ছিন এক র্রাজা বে বলপ্রয়োগে নৌকা সকন ছিনাইয়া নইত।

ঢাফস্সীর ः হযরত 'মূসা (আ)-এর পক্ষে বেই বিষয় অনুধাবন করা দুষ্ষর ছিন এবং হयরত খিযির (আ) যাহার তাৎপর্य সশ্পর্কে অবগত ছিলেন আলোচ্য আয়াতে উহার ব্যাখ্যা দান করা ইইয়াছে। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি ইচ্ম পূর্বকই নৌকাটিকে ছ্দ্দ কর্যিয়া দোষयুক্ করিয়াছি কারণ, তাহারা এক যানিম বাদশাহর এলাকা দিয়া
 নৌকা কাড়িয়া নয়। অতএব আমি নৌকাঁি দোষयুক্ত করিয়া দেওয়ার ইচ্মা করিলাম ভেন এই দোষ দেথিয়া উহা কাড়িয়া লইতে বিরত থাকে। এবং দরিদ্র লোকের়া यাহাদের উপার্জনেন অন্য কোন ব্যবস্থা ছিননা নৌকাটি দ্মারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ কেহ বনেন, নৌকার মালিকরা এতীম ছিল। ইবনে জুরাইজ, ওহ্ব ইবনে সানমান (র)-এর সূত্রে ঔআইব জুব্রায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ বাদশার নাম ছিন 'হাদাদ ইবনে বাদাদ’। পূর্বে এই সশ্পর্ক্ ইমাম বুখাা়ী (র)-এর রেওয়ায়়েতও বর্ণিত হইয়াহে। তাওরাতে ইবনে ইসহাক (আা)-এর বংশধরদের প্রসংগে ইহার আলোচনা হইয়াছে। তাওরাঢু বেই সকল বাদশাহর আলোচনন হইয়াছে এই বাদশাহ তাহাদেরই একজন।

#  

## 

bo. ‘আর কিশোরটি’ তাহার পিতা-মাতা ছিল মু‘মিন- আমি আশеকা করিলাম যে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর ম্বারা উহাদিগকে ব্ব্র্রত করিবে•।
b১. অতঃপর আমি চাইলাম যে উহাদিগের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার্র পরিবর্ত্ এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

তাফ্সীর : পূর্নেই উল্লেখ করা হইয়াছে বে, বালকটির নাম ছিল ‘হায়তু’। হয়রত উবাই ইবন কা’ব (রা) হইতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেনে, রাসৃলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বালকটিকে হযরত খিযির হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রথম দিনে কাযির করিয়া সৃষ্ট করা হইয়াছিল। ইমাম ইবনে জরীর (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইত হাদ̣ীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে তিনি বলিলেন,

তাহাদের পিতামাতা মু'মিন ছিল আমার আশংকা হইল যে, সে কুফর ও অবাধ্যতা দ্বারা তাহাকে প্রভাবিত করিবে। অর্থাৎ তাহার প্রতি তাহাদের ভালবাসা তাহাদিগকে তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য করিবে। হযরত কাতাদা (র) বলেন, "যখন সে ডূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তো তাহার পিতামাতা আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সে নিহত হইল তখন তাহারা দুঃখীত হইয়াছিল। কিন্তু यদি জীবিত থাকিত তবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব আল্দাহর বে ফয়সালা হয়, উহার উপর সকনের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মু’মিনের পক্ষে আল্লাহর যে ফয়সানা হয় তাহা তাহাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও তাদের পক্ষে উহা সেই ফয়সালা অপেক্ষা উত্তম যাহা কোন প্রিয় বিষয় সম্পর্কে
 আল্মাহ যে কোন ফয়সালা করেন উহা তাহার পক্ষে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন অপছন্দ কর অথচ, প্রকৃত পক্ষে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

অতএব আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদের প্রতিপালক তাহার পরিবর্তে পবিত্রতায় অধিকতর ঊন্তম এবং ভালবাসায় घনিষ্টতর সন্তান দান করিবেন। ফাতাদা (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহাদের পালনকর্তা সন্তান দান করিবেন। সে তাহাদের পিতামাতার অধিক অনুগত হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহাদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির যখন বালকটিকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন মায়ের গর্ভে একটি মুসলমান সন্তান ছিল। বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জুরাইজ (র)।




৮-২. আর ঐ প্রাচীরটটি- ইহা ছিল নগরবাসী দুইটি পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছ্ উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদিগের পিতা-মাতা সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হঁউক এবং উহারা উহাদিগের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; आপনি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাথ্যা।

 অবশেষে তাহারা যখন একটি গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে ইরশাদ করিয়াছেন দুইটি এতীম বালকের ছিলi অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে
 অধিক শক্তিশালী যেই শহর হইতে আপনাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। উদ্ধৃত আয়াতে



আয়াতের মর্ম হইল, হযরহ খিযির (আ) প্রাচীরটিকে এই কারণে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন যে উহা শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল। এবং উহার নীচে তাহাদের গুপ্তধন ছিল। ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, প্রাচীরটির নীচে তাহাদের মাল দাফন করা ছিল। আয়াতের অগ্八পশ্চাত চিন্তা করিলে ইহাই স্পষ্ট হয়।

ইবনে জরীররর 'মতও ইহাই। আওফী (র) হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 জুবাইর (র্র) ও অননূর ম মত্ত্য করিয়াছেন। মুজাহি (র) বলেন অর্থাৎ প্রাচীরটির নীচে কিছু সহীফা দাফন করা ছিল যাহার মধ্যে ইলম ছ্ছিন। একটি মারফূ’ হাদীস দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া.যায়।

হাফিয্য আবূ বকর আহমদ ইবনে ‘আমর ইবনে আদूল খালেক বায়যার (র) তাহার মুস্নাদ গ্থন্থে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জఆহারী (র)....অাবৃ যর

 ত্তা यাহাতে এই বাণী নিখিত ছিল। "বেই ব্যক্তি ঢাকদীরের প্রতি বিশ্ধাস করে তাহার পক্কে ইহ বড়ই আচার্থ্রে কথা বে, সে কেন নিজের র্রিযিকের্র জন্য জীবনকক দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করে লেই ব্যক্তির জন্যও বড় আশার্য়র বিষয়, বে জাহন্নামকে স্যরণ করে সে কি করিয়া হাসিতে পারে? আার সেই ব্যক্রির জন্যও বড় আশ্চার্ৰ্রে কथা, যে মৃতকে স্মরণ করে সে কি করিয়া গাফেল হইয়া থাকিতে পারে। লা-ইলাহা ইল্ধাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্बাহ (সা)। হাদীসটি রাবী বিশর ইবনে মুনयির ‘মিদীছাহ’ শহরের কাयী ছিলেন। হাফি্য আবু জাফ্র উকাইনী (র) বলেন, তহার বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ ও সংশয় আছে। পূর্ববর্তী উনামাত্য কিরাম হইতে এই বিষয়ে আরো কিছू রেওয়াত্য়ত বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে বলেন, ইয়াকৃব (র)....হাসান বসরী হইঢে বর্ণিত তিনি ছিল যাহাত্ এই বাণী নিখিত ছিল, বিসমিল্নাহির রাহমানির রাহীম, বেই ব্যক্তি তাকhীরের উপর বিশ্বাস রাথে, আপ্বার্থ্রে বিষয় যে লে কি করিয়া চিন্তিত হয়। বেই ব্যক্তি দুনিয়ার ও দুনিয়ার অধিবাসীদদর পরিবর্তন প্রত্যক্স করে সে কি করিয়া নিপ্চিত হইয়া থাকে? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্নাহ।

ইবনে জরীর (র) বনেন, ইউনৃস (র)....গাফ্রাহ এর আযাদ কৃত গোলাম আমর
 ব্যে পুণ্ত ধনের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইন, স্বর্ণর একটি তক্তা যাহাতে লিখিত, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। শেই ব্যক্তি দোयখখর প্রতি বিশ্পাস কর্রে, আচার্যের বিযয় সে কি করিয়া হাসে? বেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিপ্ধাস করে সে কি কর্রিয়া নিজের জীবনকে দুঃখ কধ্টে নিক্ষেপ করে। ভেই ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্ধাস করে, আচার্য্যের বিষয়, সে কি করিয়া নিচ্চিত্ত হইয়া থাকে। আশ্হাদু আল লা-ইলাহা ইল্कাল্লাহ অ-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আদ্দুহ অ রাসূনুহ।

ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে হাবেম গিফারী (র)...জজ’ফর
 তাহাদের తુধধন হইন, দুইটি পংতি এবং তৃতীয় পংতির কিছু অংশ। রিযিকের প্রতি বিশ্ধাসী ব্যক্তির জন্য বড়ই আধার্থ্যে বিষয় সে রিযিকেকে জন্য কিভাবে রত কষ্ট করে। হিসাব নিকাশের প্রতি বিশ্ধাসী ব্যক্তির উপর. বড়ই আশ্চর্য বে, সে কিভাবে গাফেন ইইয়া থাকিতে পারে? মৃত্যুর ঊপর বিপ্পাসীর উপর বড়ই আশচার্य বে, সে কিভাবে
 यদিও সর্রিষার ওজनের সমপরিমাণ কোর্ন অমল হই্টক না কেন অামি উহা উপস্থিত করিব। जবং হিসাব নইবার জন্য আমি यणেট।

হান্নাদাহ বিনতে মালেক (র) বলেন, উক্ত বালকদ্ম্যের বে পিতার সৎকর্ম্ম কথা উ৷্gেv করা হইয়াছে তাঁহর ও উক্ত বানকদ্ম্যের মাঝ্ঝে আরো সাত পুরুষের ব্যবধান বিদ্যমান। অবশ্য বালকদ্দয় বে কোন নেক ও সৎকর্মপরায়ণ ছিন তাহার কোন উল্নেখ করা হয় নাই। তাহাদের পিতা তাতী ছিন।

উল্নেথিত আা্যেমাশ্য কিন্রাম যেই হাদীস বর্ণনা কंরিয়াছেন যদি ইহা সহীহ ও বিষ্ধ্দও হয় তবুও হযর্ত ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত হাদীসের ইহা বির্রোখী নহে।
 কিরামের বর্ণিত হাদীসে স্বর্ণেন তজ্তার উল্লেখ রহহিয়াছে যাহাতে উপদদশ বাণী লিথিত। খোদ স্বর্ণের ঢক্তাইতো বিরাট ধন। ঊপরর্ভ্ উহাতে নসীহতের বাণী লিথিত ছিল।
 ব্যক্তির जंন্তানর্রা দুনিয়া ও আখিজাত তাহার ইবাদঢের ব্রকত লাভ কর্নে। আথিরাতে তাহার সুপার্রিশ লাড করিবে এবং তাহার বরকত্তে বেহেশতের উচ্চ ল্রেণীতে আরোহণ
 উন্লেখ রহিয়াছ্ । সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উক্ত এতীম বানকদ্ব্যের সংরক্পণ হইয়াছিন তাহাদের দাদার নেক কর্ম্মর দর়ুন তাহারা নিজেরা বে ভাল ও নেক ছিল কোथাও ইহার উন্লেখ নাই। পৃর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে বে, এক সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্ণ তাহাদের সষ্ম দাদা ছিলেন।
 প্রতিপানক ইচ্ঘ করিলেন তাহারা ব্যীবনে পদা|পণ করুক এবং তাহাদের ত্তধন উদ্ধার


 কারণ, यৌবনে পদার্পণ ক্রাইবার কমতা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহারও নাই। কিষ্ু जन্যান্য বিষয়ে जাল্লাহ তাজালা মানুষকেও শক্তিদান করিয়াছেন
 কর্রি नাই বরং নৌকার মালিক, বালকের পিতামাত ও সংলোকটির এতীম বালকদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আমি জাল্লাহর নির্দেশ্রই এইক্রপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অত্র আয়াত দ্বারা কেহ কেহ ইহা প্রমাণিত করেন শে হযরত থিযিরও নবী ছিলেন।

 হিলেন। আাবার কেহ কেহ ইহাও বলেন, তিনি বাদশাহ ছিলেন। মাওরদী তাহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকের মত হইন তিনি নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর বিশেষ অनী। !

ইবনে কুতায়বাহ (র) তাহার ‘মাজারিফ' গ্ৰন্থে উল্নেখ করিয়াছেন, হযরতত খিযির (আ)-এর নাম ছিন, বান্য় ইবনে মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আমের ইবনে সালেখ ইবনে আরফাথ্ণাय ইবনে দাম্ ইবনে নূহ (আ) তাহার কুনিয়াত ছিন আবুল আব্dাস এবং লকব ছিন খাযির তিনি ছিলেন একজন শাহজাদা। আল্লামা নব্ীী ইহা "তহযীবুল আসৃম"" নামক গ্রন্থে উল্gেv করিয়াছেন। আল্ধামা নক্বী ও অন্যান্য উनামায়ে কিরাম বর্ণনা কর্নিয়াছেন হয়়ত থিযির এখন জীবিত আছেন। কিয়ামত পর্যত্ত তিনি জীবিত थাকিবেন কিনা সে বিষয়ে দুইটি মত আছে। আল্লামা নব্বী ও ইবনে সালাহ (র)-এর মতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। এবং ইহার দনীল হিসাবে তাহারা কিছু घটনাবলী ও রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন হাদীস্সে ইश বর্ণিত। কিত্ু উহার কিছুই বিফ্দ্ধ নহে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হাদীস হইন সেইটি যাহার মধ্যে হযরতত शিযির্রের রাসূনুল্নাহ (সা)-এর তা'বিয়াত করিবার জন্য আগমনের উল্লেখ आহে কিত্ুু উহার সনদ ও সহীহ নহহ। অপরপক্ষে অন্যান্য উল্াামায়ে কিরাম এ উল্লেrিত মতের বিরোখী মত পোষণ করেন। তাহারা বেই দলীল পেশ করেন তাহা হইল,


 পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত হইবে না। এবং কোন রেওয়ায়েত দারা ইহা প্রমাণিত নহে बে তিনি কখনও রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছেন এবং ইহাও ইব্ন কাীীর—い২ (৬ষ্ঠ) ,

প্রমাণিত নহে বে তিনি কথনও রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তবে রাসূনুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেন এবং তাহার সাহাবী হইতেন। কারণ রাসূনুল্নাহ (সা) মানব দানব সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

 ব্যতিত তাহাদের কোন উপায় ছিল না। রাসূন্দাহাহ (সাi) ঢাহার এন্তেকালের কিছ্মকান পূর্বে ইরশাদ কর্রিয়াছিলেন যাহারা বর্তমান পৃথিবীত জীবিত আছে তাহাদের কেইই এই রাত্র হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত थাকিবে না। ইহা ব্যতিত আরো অনেক দনীল আছে যাহা তাহাদের মতের পণ্ম প্রমাণ হিসাবে তাহারা পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র)....হয়ত আবূ হুায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত «ে তিনি হযরত খিযির (রা) সম্পক্কে বলেন, খিযির্রকে খিযিন নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াহ্ বে, তিনি সাদা ঘাসের উপরে বসা ছিলেন কিন্তু হঠৎ দেখা গেন ঢাহার নীচে সবুজ হইয়া গিয়াছে। थिযির অর্থ সবুজ। ইমাম আহমদ (র) আদ্দুর রায়যাক ছইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীীফে বর্ণিত ইমাম বুখারী (র) পর্যায়ক্রমম হাম্মাম ও আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়ছছন হযরত থিযিরিকে, খিযির নাম্ম এইজন্য নামকরণ কর্রা হইয়াছে বে তিনি একটি ৩কনা ঘাল্রের উপর বসা ছিলেন, হঠাৎ নীচ হইতে সবুজ হইয়া গেল।
 कেश বनেन,
 ধथর্যধারণ করিতে পার্রে নাই। হযরত থিযির তাহার কার্যাবনীর ব্যাখ্যা দান করিবার
 ’سَ
 কঠিন শদ

 মাজুজ না তো প্রচীরের উপর আরোহণ করিতে পারিল উशাতে কোন ছ্দ্দি করিতে সক্ষম হইন না। আরোহণ করা অপেক্পা ছ্দি করা কঠিন কাজ, এই কারণণ आরোহণের জন্য সহজ শ4
 হযরত মূসা (আ) এর সহিত ব্যেই যুবক ছিলেন ঘটনার প্রথম দিকে তাহার আলোচনা

হইলেও পরবর্তীত্ তাহার আর কোন আলোচনা হয় নাই। উহার কারণ কি। ইহার
 এর পার্প্রিক কি ঘটনা ঘটিয়াছিন উহা বর্ণনা করা। প্রাসংগিকভাবে যুবকের আলোচনাটি হইয়াছিন। উক্ত যুবক ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। হযরত মূসা (আ) এর পর এই ইউশা (অ) বনী ইসরাঈলের উপর শাসন করিতেন। ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে ৯ে রেওয়ায়েত বন্ণনা করিয়াছেন উল্লেথিত তথ্যু উহার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে হুমাইদ (র)....হযর্রত ইকরিমাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একবার হযরুত ইবনে াব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরাতো কোন হাদীসে হযরত মূসা (আ) এর লেই যুবকের আলোচনা ๒निতে পাইলাম না। তখন হযরতত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, যুবক সম্পর্কে বলা इইয়া থাকে বে তিনি সেই সজ্জীবনী পানি পাল করিয়াছিলেন। অতঃপর ত়িনি চিরজীবি হইলেন। হযরত খিযির তাহাকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন অতঃপর তাহাকে সমুদ্র্র ছাড়িয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সমুদ্রের তর্মমালার সহিত হাবু पूবু খাইতে थাকিবেন। ভেহেতু তাহার পল্ষ আবে হায়াত পান করা উচিৎ ছিল না কিষ্ু তবুও তিনি উহা পান করিয়াছ্ছিলেন অতএব তাহার সহিত এইর্রপ ব্যবহার করা ইইয়াছে। হাদীসের সনদদ দুর্বল। হাসান নামক রাবী পরিতক্ত এবং তাহার পিত উমারাহ অপরিচিত।

##  

৮-. ইशারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্ধে জিজ্ঞাসা কর্রে। বল, আiি তোমাদিগের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।
৮৪. जমি ঢাহাকে পৃথিবীতে কর্ত্থত্ দিয়াহিনাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর ঊপকর্ণণ দান কর্রিয়াছিলাম।
利 ঊল্লেখ করা হইয়াছ্ মক্লার কাফ্রিরা আহলে কিতবদের নিকট হযরত মুহাশ্মদ (সা) কে পরীক্ণ করিবার জন্য কিছ্ প্রশ্ন করিবার উল্mল্যে লোক পাঠাইয়াছিল। তাহারা বनিয়াছিন, তোমরা মুহাশ্মদ (সা)-এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করিবে। (১) কোন ব্যত্তি সারা বিশ্বে পর্यটন কর্রিয়াছিন? (২) প্রাচীনকালে ল্যে সকন যুবকরা উধাও ইইয়া গিয়াছিন তাহাদ্রে খবর কি? (৩) এবং র্হহ সশ্পর্কে প্রশ্ন করিবে। অতঃপর রাসৃলুল্মাহ (সা)-এর উপর সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হইন।

ইবনে জরীর (র) ঢাহার ঢাফসীর গ্রন্থে এই আায়াত প্রসংণে এবং উমাটী তাহার यूদ্ধ অধ্যাক্যে উকবাহ ইবন্ন আমের হইতে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আাসিয়া যুনকারনাইন সশ্পর্কে প্রশ্ন করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের আসিবার পরই তাহাদের আগমনের উদ্mশ্য বলিয়া দিলেন। অতঃংর তিনি বলিলেন, তিনি রুমের একজন যুবক ছিলেন। আলেকজান্দর্য়া শহহর তিনিই নির্মাণ করিত্রেছেন। একজন ফিরিশ্ত্ত তাহাকে আসমান পর্যন্ত উঠjইয়া লহলেন অতঃপর তাহাকে প্রাচীর পর্শন্ত পৌছইয়া দিল। সেখানে তিনি এমন ৩ক কওমকে দেথিতে পাইলেন যাহাদের মুখমন্ডল কূকুর্রের মত ছিন। হাদীসটি
 রেওয়ায়েত। কিন্ুু আশার্ব্যের বিষয় বে, আবূ যুরাহ (র)-এর ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তিনি স্বীয় "দালাt়়লনন্ নবুয়ত" নামক অ্থন্থে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুলকারনাইনকে রুমের অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিন্gু ইহাও চিক নহে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ইন্কন্দার ছিলেন র্রচমর অধিবাসী। তিনি "কাইলীস ' যাকদ্নী" এর পুত্র ছিলেন যাহার দ্বারা ক্রামে ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হইয়াছহ। আর শ্রথম ইস্কান্দার তিনি হযরত ইবরাইীম (অ) অখন বাইহুল্মাহ শরীফ নির্মাণ করে তখন উহার সহিত তাওয়াফ করিয়াছ্লেন, ঢাঁशার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। হযরত খিযির (অা) ঢাহার উজীর ছিলেন। এবং দিতীয় ইস্কাদ্দার তিনি ছিলেন ইষ্কান্দার ইবনে কাইলীস মাকদুনী। গ্রীকের অধিবাসী এবং তাহার উজীর ছিলেন
 বৎসর পূর্ব্র ছিলেন। পবিত কুর্রানে যাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের ছিলেন বেমন আयরাকী (র) ও অন্যানরা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি হयরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বাইতুন্নাহ শর্রীফের তাওয়াফ করিয়াছেন। আর আল্নাহর নামে অনেক সদকা খয়রাতও করিয়াছেন। আমার "আল বিদায়াহ-অননিহায়াহ" গ্ধছ উহার অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি।

उহব ইবনে মুনাব্মাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন বাদশাহ ছিলেন ঢাহাকে যুলকারনাইন (দুই শিংবিশিষ্ট) এই কারণে বনা হইত বে, তিনি মাথার দুইপার্শ দুইটি তামারপাত ছিন। কোন আহলে কিতাবের মতে তিনি ক্ম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। এই কারণে তাহাকে যুনকারনাইন বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, তাহার মাথায় শিং সাদৃশ্য বস্হু ছিন। সুফিয়ান সাওরী (র)....আাবূ তুফাইন (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত आनो (রা) এর নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি বলিলেন, তিনি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা ছিলেন, তিনি মানুষকক আল্লাহর দিকে আহবান করিলে তাহারা তাহার বির্রোধী হইয়া গেন এবং তাহার মাথার.

একপালে এমন আঘাত করিল ব্যে তিনি শহীদ ইইয়া গেলেন। আল্লাহ তাহাকে জীবিত করিলেন। তিনি পুনরায় তাহার কওমকে আল্পাহর দিকে আহবান কর্রিলেন। তাহারা আবারও তাহার মাথার অপর পার্শ আাঘাত করিল ফলে তিনি পুনরায় শহীদ হইলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

ত’বা (র) পর্যায়ক্রমম কালেম ইবনে आবূ বাयযাহ আবূ ঢূফাইল ইইতে বর্ণিত বে, তিনি হযরত আলী (রা) কে অনুর্রপ বর্ণনা করিতে ঔনিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বেহেতু তিনি পৃথিবীর পৃর্ব্রান্ত ও পপ্চিমপ্রান্তে প্রৌছাইয়া ছিলেন এই কারণে ঢাহাকে
 করিয়াছ্নিাম। অর্থাৎ তাंহাকে আমি এক বিশান সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছ্নিাম এবং সাথে সাথে তাহার প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ব্যই সকন উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিন যেমন, সেনাবাহিনী যুদ্ধাষ্ত কিন্নাসমূহ সব কিছू দ্দারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রচ্যের সকন সায্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আরব ও আজমের সকল বাদশাহ তাহার অনুগত হইয়াছিলেন। এই কারণে কেহ কেহ বনেন, ব্যেহেহু যুলকারনাইন সূর্ব্যের দুইপ্রাত্ত মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়াছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।
 দান করিয়া|িিনাম। হর্যরত ইবনে অব্মাস (রা), সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও যাহহহাক (র) সহ আরো অনেকে অত্র আয়াতের তাফসীী করেন, आমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান কর্যিয়াছিনাম। কাতাদাহ (র) जপর এক ব্যাখ্যা ইহাও করিয়াছেন, আমি তাহাকে পৃথিবীর সকন মনযিল ও উহার চিহ্সসমূহ সम্পক্কে অবগত কর্রিয়াছিনাম। आদ্ूুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আল্নাহ ত'আলা যুনককারনাইনকে সকল ভাযা শিক্ষা দান কর্য়াছিনেন। তিনি বে কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন তিনি ঢাহাদের ভাষয় তাহদ্দর সহিত কথা বলিতেন।

ইবন্ন লাহী'আহ (র) বলেন, সালেম ইবনে গায়याন (র)....ম'অাবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান হইতে বর্ণিত বে, একবার হযরত মু’আবীয়াহ কা'ব ইবনে আহবার (রা) কে বলিলেন, আপনি না বলেন, যুলকারনাইন সুরাইয়া নক্ষচ্রের সহিত তাহার ঘোড়া বাঁधিতেন। তथन তিনি বলিলেন যদি উহা অস্বীকার করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন
 এই বিষয়ে হयরত মু আবীয়াহ (রা)-এর অস্বীকৃত্তি সঠিক ছিলেন । হয়তত মু‘আবীয়াহ (রা) কা‘ব সম্পর্কে বলিতেন, তিনি যাহা কিছू বর্ণনা করিতেন উহা মিথ্যা হইভ অবশ্য

তিনি ইম্ঘপৃর্বক মিথ্য গড়িয়া বনিতেন না। তাহার অত্যাস ছিল বেইখান যাহা কিছू পাইতেন উহাক্⿰ সত্য মনে কর্রিয়া বর্ণনা করিতেন। তাহার निথিত সহীফা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দ্বারা পরিপৃর্ণ। যাহার অধিকাশশ পরিবন্তন পরিবর্ধন ও বাজে কথা হইতে রক্ষিত ছিন না। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলূন্নাহ (সা) বিঁ্ধ হাদীসের উপস্থিতিতে আমাদের উহার প্রয়োজনও নাই। ঐ সকন ইসরাগলী রেওয়ায়েত মুসনমানদের মধ্যে বহ ফিৎना ফাসাদ সৃষ্ঠि করিয়াহে। কা’ব जाহবা木 (রা) এর বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহার সাক্য হিসাবে বেই রেওয়্যাঁ্যত ততাহার সহীফায় বিদ্যমান উशা ঠিক নহে। কারণ, কোন মানুষ্ের পক্ষে সুরাইয়া নক্ষত্রে পৌছন সষ্বব নহে এবং না তাহাদের আসমানে আরোহণ করা সষ্ভব। আল্লাহ ত'অালা বিলকীস সশ্পর্ক ইরশাদ করিয়াছেন হইয়াছিন। ইহার অর্থ হইন, সাধার্রণতঃ রাজা বাদাদশাগণকে বেই সকন বস্থু দেওয়া হয় উহার সব কিছুই তাহাকে দান করা হইয়াছিন। অনুর্পগবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইইন, আল্লাহ অ‘আলা য়নকারনাইনকে দেশ বিজট্য়র জন্য শজ্রু দমনের জন্য অহংকারী বাদশাদিগকে অধিন্ত করিবার জন্য মুশরিকদিগকে বাধ্য করিবার জন্য ব্যই সকন উপায় উপকরণ ও আসবাবের প্রয়োজন ছিন উহার সব কিছুই তাহাকে দান কর্রিয়াছিলেন

হাফিয জিয়া মাকদিসী (ঞ) এর মুখতারাহ নামক গ্রন্থ বর্ণিত, কুতায়বাহ (র)....আাবু আওয়ানাহ, সাম্মাক হাবীব ইবনে হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার .ামি হযরত আাनী (রা) এর নিকট ঊপস্থিত ছিনাম, তখন এক ব্যক্তি তাহাক্কে জিঅ্sাসা কর্রিন, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবে কিভাবে প্পীছইইয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাহার জন্য মেষমালাকে অধিনস্থ করিয়াছিলেন, সকল উপায় উপকরণ নির্ধারণ করিয়াছিনেন এবং তাহাকে পূর্ণ শক্তি দান কর্য়য়িছিলেন।

#  



Ulí̛ćd

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল। চলিতে চলিতে সে যখন সৃর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছিল।
৮৬. তখন সে সূর্यকে এক. পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বনিলাম, ‘হে যুলকারনাইন! ঢুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার। অথবা ইহাদিগের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।

৮-१. সে বनিল, যে কেহ সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮-b. তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি ন্ম কথা বলিব।
 যুলকারনাইন আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিলেন। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যবর্তী একটি পথ ধরিয়া চলিলেন। কাতাদাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন যমীনের মনযিল ও চিহ্নসমূহ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, "شَبَّ यমীনের চিহ্ন ধরিয়া চলিলেন। ইকরিমাহ, উবাইদ ইবনে ইয়ালা ও সুদ্দী (র) অনুক্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাতর (র) বলেন, পূর্বে বেই সকল চিহ্সমূহ আলামতসমূহ বিদ্যমান ছিল উহার সাহায্যে পথ চলিতে লাগিলেন।
 পৃথির্বীর পশিম দিকে সর্বশেষ প্রান্তে প্পৗছলেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে আসমানে যেই প্রান্তে সূর্য অস্ত যায় উহা উদ্দেশ্য নহে। কোন কোন কিচ্ছ বর্ণনাকারী বলিয়াছে যুলকারনাইন চলিতে চলিতে সূর্যাস্তের স্থানও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সূর্য তাহার পশচাতত অস্ত যাইতেছিল ইহা সত্য নহে বরং ইহা আহলে কিতাবদের পক্ষ হইতে বাজে কথা। এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মহীন তাহাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথা।
 মধ্ধ্যে অন্ত যাইতেছে। ハে কেহ সমুদ্রতীরে দন্ডায়মান সে সূর্यকে শেন সমুক্রের মধ্ধেই অत्ত যাইতে দেখে। অथচ সূর্य চতুর্থ आসমানে প্রতিষ্ঠিত। এই আসমান হইতে স়ূর্य




ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি I'今': মধ্যে •অস্ত যায়। এক্কবার ক’’ব आাহবারকে ইহার .অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বनिলেন, তোমরা কুরजান সশ্পক্কে অধিক বেশী জান কিন্ুু আমি কিতাবের মধ্যে যাহা পাই তাহা হইল, সূর্य কানো মাטির মধ্যে जদৃশ্য হইয়া যায়। হযরত ইবনে जাব্বাস (রা) হইতে অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আরু দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন, যুহাম্মদ ইবনে দীনার (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) উবাই ইবনে কা’ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে নবী করীম (সা) তাহাকে "~

 পাইলেন।

হাসান বসরী (র)ও অনুส্রপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন বিষ্ধ্ধ মত হইন উভয় কিরাতই মাশহ্র ও সুপরিচিত কিরাত এবং ইহার বেইটিই কারীী পড়িবে বিখ্ধ্ পড়িবে বলিয়াই ধরিতে হইবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, দুইটির কিরাত্র অর্থে কোন বিরোধ নাই। কারণ সূর্থ্রে অস্তকালে ঐ স্शননে কোন প্রতিবন্কক না থাকাক় সূর্ভের কিরণ সরাসরি পানিকে স্পশ্শ করিবার কারণে পানি গরম হইচে পারে এবং ৫ ঙ্থানের মাটি কালো বর্ণ্র হইবার কারণে উহার পানিও 四 একই বর্ণ ধারণ করিতে পারে। यেমন কা’ব অাহবার ও जন্যান্য মনীষীপণ বর্নিয়া|ছে। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্ দ ইবনে মুসাল্লা (র) ইয়াযীদ ইবনে হারান, আওয়াম....আাবদুন্নাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, একবার সূর্যাা্তের সময় রাসূনूল্নাহ (সা) সূর্থ্রে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বনিলেন, যদি আল্লার নির্দেশে উহার দাহন হ্রাস করা না হইইত তবে উহা পৃথিবীর সব কিচ্হেকে জ্বালাইয়া ভষ্ম করিয়া দিত। ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবনে হাহ্রন (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহার মারহৃ' হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে। সষ্বত, ইহা হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে আমর (র)-এর বক্তব্য। এবং ইহা তিনি সেই দুইটি থনে হইতে লইয়াছেন যাহা


ইবনে आবূ হাত্মি (র) বলেন হাম্জাজ ইবন হামজা (র)....হयরত ইবনে আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত মূ‘অাবীয়াহ ইবনে আবূ


বनिলেনে, আমরা তো ইহাক, इযর্তত আদ্দুদ্নাহ ইবনে আমর (রা)-এর্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আয়াতটি কি র্রম পড়েন? তিনি বनिলেন, বেমন আপনি পড়়ন। অতঃপর হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে আব্dাস (রা) বলিলেন, আমি হ্যরত মু’আবীয়াহ (রা) কে বলিলাম, আমার ঘরেই जো কুরআান অবতীর্ণ হইয়াহে। তथन হযরত মু'অাবীয়াহ (র্যা) কা’ব ইবনে आহবার-এর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্य কোथায় অস্ত যায় তওওাত্ এই সম্পক্কে কি উল্লেে রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, কোন আরবকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা এই বিষয়ে অধিক ভান জানে। তবে সূর্य কোথায় অস্ত याয় ওই সম্পর্কে আমি তাওরাতে যাহা পাইয়াছি তাহা ইইল সূর্य পানি ও মাটি অর্থ্যৎ কাদার মধ্যে অন্ত যায়। এই কথা বলিয়া তিনি পপ্চিম দিকে ইংগিত করিলেন। ইবনে হাযের এই घটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি आমি তখন উপস্থিত থাকিতাম তবে আপনার সমর্থনে ‘ুু্বা’র এই কবিতা দুইটি পড়িয়া ৎনাইতাম। যাহাতে তিনি যুলকারনাইন-এর আলোচনা করিয়াছেন।


অর্থাৎ যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিব পর্যভ্ত পৌছাইয়া পিয়াছিলেন কারণ মহাষ্ঞানী আল্লাহ তাহাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা কর্যিয়াছিলেন। অতঃপ্র তিনি সূর্যাস্তের সময় উহাকে কাল মাটির ন্যায় কাদার মধ্যে অস্ত যাইতে দেখিলেন।

অতঃপর হযরত ইবনে আক্সাস (রা) জিজ্ঞাসা কর্রিলেন কবিতার মধ্যে উল্লেথিত信 काদা ও ডাকিয়া বলিলেন অই লোকটি যাহা বলেন, पুমি উহা লিথিয়া রাখ।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, এক্দা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরা কাহাফের
 বলিলেন সেইই সত্তার কসম যাহার হাতে কা'বের প্রাণ তাওরাতে এই বিষয়াট যেমন অবতীর্ণ হইয়াছছ উহার অনুส্রপ এই আয়াতকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতিত जन্য কাহাকেও পাঠ করিচে ঔনি নাই। তাওরাতে আমি এই বিষয়টি এইর্রপ পাইয়াছি, "সूর্य কালো কদার মধ্যে অষ্য যায়"। জাবূ ইয়ালা মুলেনী বলেন, ইসহাক ইবনে ইসরাঈল হিশাম ইবনে ইউসুফ-এর সূত্রে " ঢাফসীরে ইবনে জুরাইজ" এর মধ্যে তাহার নিকটবর্তী ওকটি শহর ছিল যাহার বার হাজার দরজা ছ্লি যদি শহরবাসীর


 উন্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদম সন্তানেরই একটি সপ্প্রদায় ছিল।

准
 তাহাকে এই এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ম করিলে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও বল্গি করিতে পারেন তার ইচ্ছ করিলে তিনি ইন্সাফও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আদল ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াহে
 অটন থাকিবে তাহাকে অতিশীী্র শাষ্তি দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাকে হত্যা করিয়া শাত্তি দিব। সুদ্ضী (র) বলেন, তামার ডেগ গরম কর্রিয়া তাহাদিগকক উহাতে নিক্ষেপ করা হইত এমন কি তাহারা উহার মধ্যে গলিয়া যাইত। ওহ्ব ইবন মুনাব্বাহ (র) বলেন, यালিমদিগক্কে তহাদের উপর লেनिয়া দেওয়া হইত অতঃপর তাহারা তাহাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করিত এবং চহুর্দিক হইতে তाशाদিগকে ঘেরোও করিয়া खেनिण। जতঃপর তাহাকে তাহার প্রতিপানকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইইবে তখন তিনি তাহাকে চরম শাষ্তি দান করিবেন। এই আয়াত দ্মারা পরকাল প্রমাণিত হইল।
 আনিয়াছে এবং এক আল্নাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাদের আহ্মানের অনুসরণ করিয়াছে তাহার জন্য পরকানে উত্তম বিনিময় রহिয়াছে। এবং আমিও তাহার সমান কর্রিব এবং আমার কাজে তাহাকে সহর নির্দেশ দান করিব।


## 

৮৯. আবার সে এক পথ ধরিল,
৯০. চলিতে চনিতে যথন সে সূর্ঘ্যেদয় হওয়ার স্থলে প্পীছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদিপের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরান অাম সৃৃ্টি করি নাই।

## ৯১. প্রকৃত ঘটনা ইহাই তাহার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে ভ্রমণ শেষে সূর্যোদয়ের স্থানের দিকে সফর শুরু করিলেন। এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর দিয়া তিনি অতিক্রম করিতেন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতেন। তাহারা তাহার অনুসরণ করিলে তো ভাল, নচেৎ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন এবং তাহাদের মাল ধন-সম্পদ হালাল মনে করিত্ন। প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এত সংখ্যক খাদেম সাথে'লইতেন যাহারা তাহার সেনাবাহিনীর সাহায্য করিতে যথেষ্ট হইত। বনী ইসরাঈল সংবাদে প্রকাশ, যুলকারনাইন এক হাজার ছয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি আল্মাহর দ্বীন প্রচারার্থে পৃথিবী অ্রমণ করিতে থাকেন এমন কি তিনি সুর্যাস্তের স্থান ও সৃর্যোদয়ের স্থলে পৌছাইয়া যান। যখন তিনি

 হইতে দেখিতে প্রাইলেন যাহাদের জন্য সূর্যের কিরণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কোন আবরণ সৃষ্টি করি নাই। অর্থাৎ তাহাদের কোন ঘর ছিল না যেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত আর কোন গাছপালাও ছিল না যাহার ছায়ায় বসিয়া সূর্যের উন্তাপ হইতে আত্মর্ষ্রা করিতে পারিত। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, তাহারা লাল বর্ণের ছিল। উচ্চতা ছিল কম। তাহাদের সাধারণ খাবার ছিল মাছ।

 বসর্তি এর্মন ছিল যে সেখানে ঘর নির্মাণ করা সন্ভন ছিল না। সৃর্যোদয় হইইলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এর সূর্यান্ত হইলে বাহির হইয়া পড়িত এবং জীব-জন্তু যেমন চরিয়া বেড়ায় তারাহা তদ্রপ চলিয়া বেড়াইত। হাসান (র) বলেন, রেওয়ায়েতটি সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে ঐ সম্প্রদায় এমনই এক স্থানে বাস করিত ব্যে খানে কোন ফসল উৎপন্ন হইত না। সূর্যোদয় ঘটিলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এবং সূর্যান্ত হইলে তাহারা বাহির হইয়া দূরে তাহাদের জমিতে চলিয়া যাইত। সালামাহ ইবনে কুহাইল (র) ইইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাহারা এমন একটি জাতি যাহাদের কোন আশ্রয় স্থল ছিল না। তাহাদের ছিল দুইটি বড় বড় কান। একটট তাহারা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করিত এবং অপরটি তাহারা পরিধান করিত।

আব্দুর রায়্যাক (র) বলেন, মা’মার (র) কাতাদাহ (র) ইইতে বর্ণনা করেন আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যেই কওমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা জংলী ও বর্বর জাতি ছিল। ইবনে জরীর (র) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাহারা কখনও

কোন घর কিংবা প্রাচীর নির্মাণ করে নাই এবং অ্রন্য কোন লোকও ঘর নির্মাণ করে নাই। যখন সূর্যে|hয় घটিত তখন তাহারা পানিন মধ্যে প্রবেশ করিত এবং যাবৎৎ না সুর্যাষ্ত যাইত তাহারা সেইখানেই जবস্থান করিত। আার ইহার কারণ ছিল এই বে তথায় কোন পাহড়ও ছিল না যেইখান তাহারা আশ্রয় প্রহণ করিতে পারিত। একবার তথায় একটি সেনাদলের আগমন ঘটিল তখন স্সানীয় লোকজন তাহাদিগকে বলিল সাবধান। ঐই স্থানে যেন তোমাদের উপর সৃর্ভ্যেদয় না হয়। তাহারা বলিন আমরা সুর্যোদয়ের পৃর্বেই এখান হইতে চনিয়া যাইব। কিন্ুু তোমরা বল দেখি, এই হাড়সমূহ কিসের? তাহারা ধলিল, একবার একটি সেনাদল এখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের উপর সৃর্ব্যাদয় घটিয়াছিন। ফলে তাহারা এইখানেই মৃত্যুবরণ করে। এই কথা শ্রবণ করিতেই তাহারা দ্রুত চলিয়া গেল।
 বাহিনীর যার্বতীয় সং্থাাদ সপ্পকে আমি অবগত উহার কিছুই আমার জন্য গোপন নহে। यদিও তাহার লোকজন দुनिয়ার বিভিন্ন স্शানে ছড়াইয়া ছিন। ইরশাদ ইইয়াছে لاَيْنَ为 ত́शার নিকটট ‘গাপ্পন নহহ।

##  

৯২. আাবার সে এক পথ ধরিন,
৯৩.চলিতে চলিতে সে যথন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে cপ্ৗছিল তখন তथায় সে এক সশ্প্রদায়কে পাইল যাহারানা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে भाরিতেছিন না।
৯8. উাহারা বনিল হে যুনকার্ননাইন ! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীত অশা্তি সৃষ্টি কর্রিত্ছেছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্ত্ত বে ঢুমি আমাদিগের্র ও উহাদিগেন্ন মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?
৯৫. সে বলিল, আমার প্রত্থিালক আমাকে ভে ক্ষমতা দিয়াছেন, ঢাহাই উৎকৃষ্ট ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম মারা সাহায্য কর। জামি তোমাদিগের ও উহাদিতের মধ্যস্থদে এক মযবুত প্রাচীন্গ গড়িয়া দিব।
৯৬. তোমরা জামার নিকট লৌহ পিভসমূহ আনয়ন কত্ন অঢঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া यখन লৌহष्षৃপ দুই পর্বত্ত্র সমান হইন। ঢখन সে বলিল, তোমরা হাপরে দম দিতে থাক। यখन উহা অश্মিবৎ উত্তষ্ঠ হইল তখন সে বলিল তোমরা গলিত ঢাম আনয়ন কর, आমি উহা ঢাनिয়া দেই উহার উপর।

তাফসীর : জাল্নাহ তাআালা ইররাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদদ্যের স্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া অন্য এক পथ ধরিয়া চলিতু লাগিলেন এবং অবশশচে প্রাটীরের ন্যায় দুইটি পাহাড়ের নিকট প্পীছিলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গিরীপথ ছিন এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজুজ মাজুজ ঢুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তাহারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। ক্ষেত খামার জীবজ্్ ও अ্পংস করিত এবং মানুযকে হত্যা করিত। বুथারী ও মুস্সনিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্মারা প্রমািত তাহারা মানুষ্বেই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হইয়াছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ত'আলা বলিবেন, হে আদম! তিনি বनिবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাযিন। আমি উপস্হিত। তখন আল্লাহ তাআনা বলিবেন, দোयখখর অংশ আপনি পৃথক করিয়া রাাুুন। তিনি বনিবেন, দোयখ্খে অংশ कি পরিমাণ? তি:নি বলিলেন প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানন্বই তো দে!যথে প্রবেশ করিবে এবং একজন বেহেশতে। এই সময় আতত্কপ্ঠ শিশ বৃদ্ধ হইবে এবং গর্ভবর্তী নারীীর গর্ভপাত ঘটিবে। অত়ঃপর রাসূলুল্নাহ. (সা) রনিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তাহারা বেই দিকে থাকিবে তাহাদের সংখ্যাই হইবে अধিক। অর্থাৎ ই ইয়াজুজ ও মাজুজ।

আল্লামা নব্ীী (র) মুসলিম শরীফফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হবরতত আদম (আ) এ ধাতু হইতে দুই এক ফোটা ধাতু মাট্টিতে মিশ্রিত হইয়াছিন উश্গা দ্রাই ইয়াজুজ মাজুজ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ণনানুসারে বুব্যা যায় বে, ইয়াজুজ মাজুজ হयরত আদম (আ) এর ধাতু হইতে তো সৃষ্টি হইয়াছে কিন্ম হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভ্ভ জন্ম গহণ করে নাই। এই বর্ণনাটির পক্ষে আকন্নী কিংবা নকনী কোন যুক্তি থ্রমাণ নাই। কোন কোন আহলে কিতাব এই প্রসল্গে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়া থাকে উহা ঊপর বিশ্ধাস কর্রা যায় না।

ইমাম আহমদ (রা) হयরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ কররিয়াছেন হযরত নুহ (আ)-এর তিন পুর্র ছিন। আরব জনক, দাম, সুদান জনক, হাম এবং ঢুর্কজনক ইয়াফিস। কেíন কোন উলমায়ে কিরাম্রে বক্তব্য হইল, ইয়াজুজ যাজুজ গোষ্ঠী হইল ঢুর্ক জনক ইয়াফিসের বশশষর। তুরকিস্তানের অধিবাসীদিগকে তুর্ক-বলিয়া এই কারণণ নাম করুণ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা প্রাচীরের 'i্র পারের সম্প্রদায়কে বর্জন করিয়া এই পারে চনিয়া আসিয়াছে। বষ্তুতঃ তাহারা ঐ ইয়াজ্জ মাজুজের আণ্মীয়স্বজন। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ গোঠ্ঠী হইল দুষ্ট ও অশান্তি সৃষ্টিকারী এই ক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) ওহৃব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। রেওয়াক্রেতটির মধ্যে যুকারনাইনের ভ্রমণ কাহিনী প্রাচীর নির্মাণ ও ঢাঁার পর্যটন কালের বিতিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিনুু দীর্ঘ এই রেওয়াত্যততি আশ্র্যজনক ও বিম্ময়কর বটে কিন্মু উহা বিওদ্ধ নহে। ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহার পিত হইতেও অনেক আশ্র্যজনক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিঙু উহা সনদও সহীহ নহে।


#### Abstract

 দুইটির নিকট্বর্তী এলাকায় এমন একর্টি সশ্প্রদায়কে দেথিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অंন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিন অাজমী এই কারণে তাহারা 信  প্রাচীর নির্যাণ্রে জন্য कি আপনার জনা আমরা খাজনা ধার্य করিয়া দিব। ইবনে জুরাইজ (র) আতা (র) এর মাধ্যমে হয়র ইবনে আব্বাস (রা) ইইতে خربً অর্থ  করিয়া দেন তবে তাহারা তাঁহাকে অনেক বিনিময় দান করিবে। ইহার জবাবে যুলকারনাইন সরলতার সহিত তাহদের হীতকাংখার উল্লেশ্যে বनिলেন  প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন উহাই আমার পক্ষে উত্তম। ব্যেন হযরত সুলায়মান (আ)  দ্রারা সাহাযা করিতে চাহিতেছে? অথচ, আল্ধাহ ত'অানা আমাকে যাহা দান করিয়াহেন উহা তোমাদের মাল অপেক্থা উত্তম। যুনকারনাইনএ অনুরুপ কথাই বনিলেেন, তোমরা ব্যেই মাল আমার জন্য ব্যয় করিবে উহা অপেক্ষা আমার মান উত্তম। তোমাদের মালের আমার প্রয়োজন নাই বরং ঢোমরা শ্রম ও প্রাচীর নির্মাণে সরজাম জোগাড় 



 লোহার পাত। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) ৭ই অর্থ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। লোহার এই টুকরা ইটের মত হয় এবং দাম্মে্কের এক কিনতার পরিমাণ কিংবা উश অপেক্ষ কিছু বেশী।
 রাখিয়া যখন দৈর্ঘ প্রচ্থু দুই পাহাড়ের মাথা সমান করিলেন (দৈর্ঘ প্রস্থ সশ্পক্কে উলামা়্যে কিরাম একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন) তথन তিनि বनिলেন তোমরা চতুর্দিক হইতে ফুঁকাইতে থাক এমন কি উহা ভেন সম্পুর্ণ আণুনে পরিণত হয়। যখন লোহার প্রাচীর আাुনের অপগারে পরিণত হইন ঢখন তিনি বলিলেন


 তামার ঝর্ণা প্রবাহিত কর্রিনাম" আয়াতটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে। গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়ার পর যখন উহা ঠাঙা হইয়া গেন তথন উহা সৃদ় প্রাচীরে পরিণত হইন এবং সজ্জিত চাদরের ন্যায় মনে হইতে নাগিন।

ইবনে জনীর (র) বলেন, বিশ্র ইবনে ইয়াবীদ....কাতাদা ইইতে বর্ণিত বে, এক ব্যক্তি রাসূনুন্নাহ (সা) কে বলিন, হে আল্নাহর রাসূন! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূনূন্নাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চদরের ন্যায। টशাত লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্নাহ (সা) বনিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।

একবার খनীফা అয়াসিক তার রাজতৃকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একঢি লেনাবাহিনীসহ তাহার মন্ত্রী পরিষদের ক়্েকজনকক প্রাbীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহরা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্র জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা ইইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রেম কর্রিয়া প্রাচীরের নিকট লৌছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাঢীরট দেখিতে পাইনেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে বে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজজা এবং উহাতে বিরাট একটি তানা ঝুলিতে দেখিয়াছছ। প্রাচীরে ব্যবহত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বুরুজের মধ্যে রহিয়াছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উদ্র। । কোন উপায়েই উহার উপর আর্রোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল
 অনস্তিं। ইश ছাড়া তারা আরো বহু আপার্যজননক দৃশ্য দেথিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেキিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্ত্ন করেন।

## - (9)

## 




 अঢिभानক্রে «ण্র্র্রিতি সण।



















করিয়া ফেলিব। পরদিন আসিয়া তাহারা দেথিবে প্রাচীরটি তেমনি রুহিয়াছে বেমন তারা রাথিয়া গিয়াছিন। অতঃপর তাহারা উহা ছ্দ্রি করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহারা সমत্ত নদ-নদীর পানি পান কর্রিয়া শেষ করিবে এবং মানুষ ঢাহাদের ভয়ে কিল্মায় অাশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষে করিবে এবং এমনি অবস্থায় উহা প্রত্যাবর্তন করিবে ভেন উशা রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। ঢখন তাহারা বলিবে আমরা পৃথিবীকে জয় করিয়া জসমানও বিজয় করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের ঘাড়ে ফোড়া বাহির হইবে এবং সকলেই মৃত্যু বরণ কর্রিবে। রাসূলুল্মাহ (সা) ইররাদ করেন, আল্মাহর কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা) এর প্রাণ পৃথিবীর জীব-জজ্মু উহা ভক্ষণ করিবে এবং খুব হৃষ্ট পুষ্ট হইবে এবং আল্লাহর খুব শোকর করিবে।

ইমাম আহমদ (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (র)....কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইমাম তিরমিযী (র)....কাতাদাহ (র) হুইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়া বলেন, হাদীসটি গরীব। এইসূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত নহে। হাদীলের সনদটি বিষ্ধ্ধ जবশ্য উহার মত্ন মুনকার। কারণ, আয়াত দ্বারা প্রকাশ, ইয়াজুজ মাজুজ না তে প্রচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রাচীরটি অত্যধিক ম্যবুত দৃঢ় হইবার কারণণ উহাতে ছ্দ্র করিত্ত সক্ষ হইবে না। কিত্ুু কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত, ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের নিকট আসিয়া উহাতে ছ্দ্দি করিবার চেষ্টা করিত থাকে এমন কি উহাতে ছ্দ্রি হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাহারা বলেন চল ফিরিয়া যাই आগামী কল্য आসিয়া ভেদ কর্রিয়া खেনিব। কিন্ুু দিতীয় দিন আসিয়া ঢাহারা দেথে বে, উহা পূর্বের মত হইয়া আছে। অতঃপর তাহারা পুনরায় আবার ছ্দি করিতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে তাহারা ঠিক সেই কথা বলে যাহ প্রথম দিন বলিয়াছিন। অতঃপর তাহারা পর দিন আসিয়াও দেথে বে উহা পৃর্ব্বে ন্যায় ম্যবুত হইয়া আছে। এইডাব ছ্দ্রি করিতে কর্রিতে শেষ দিন তাহারা বলিবে আগামী কাল
 রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে। অতএব সেইদিন তাহারা উহা ছ্দি করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

হयরত जাবূ হরায়রা (রা) সষ্ভবত কা'ব আহবার হইতেই উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে তিনি অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে কোন রাবী উহাকে মারফৃ হাদীস ধারণা করিয়া রাসূন্মান (সা) ইরশাদ কর্যিয়াছেন বলিয়াছেন
 সময়, কা’ব আহবার্রের নিকট বসিতেন এবং তাহার নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিতেন।

[^6]ঊপরে আমরা ハ্যই বিষয়টি উল্নেখ করিয়াছি সে ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রাচীরের উপ্র আরোহণ কর্রিতে সক্ষম হইয়াছে আর না উহাতে ছ্দি করিতে পার্রিয়াছে। এবং উপরোল্লেখিত রেওয়াল্যেতটির মারফূ হওয়ারও বিষয়টি সঠিক নরে। ইহার সমর্থনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....টম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়ানাব বিনতে জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) ন্দ্রি হইতে জাপ্থত হইনেন, তখন তাহার মুখমভন লাল ছিল এবং তিনি এই কथা বলিতেছিলেন, লা-ইলাহা ইন্লাল্ধাহ সমাগত বিপদদর জন্য সমস্ত আর্রববাসীদের জন্য অকন্যাণ आসন্ন। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এত খানী খুলিয়া গিয়াছে। এই বनিয়া তিনি একটি চক্র বানাইলেন। জমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদ্রের মধ্যে ভাল ও সৎলোকের উপস্থিত্তিও কি আমরা ঋ্পংস ইয়া যাইব। তিনি বলিলেন হা, যখন অসৎ ও ঋবীস লোকের আধিক্য হইবে। হাদীসটি বিখ্দ্র। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ই ইমাম যুহরী (র) কর্ত্ণক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্নন। কিন্ুু ইমাম বুখারী (র)-এর সনদদ হাবীবাহ এর উল্নেখ নাই। जবশ্য ইমাম মুসলিম (রা) এর সনদদ তাহার উল্নেখ রহিয়াছে। হাদীসট্যি সনদে আরো এমন কি ববচিত্র রহিয়াছে যাহা সাধারণত সনদ̆ খুব কম-ই থাকে বেমন, ইমাম যুহরী উন্নওয়াহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন, অথচ উভয়ই তাব্য়ী সনদের ‘‘ধ্যে চার জন সাহাবী মহিনা রহহিয়াছেন যাহারা পর্যায়ক্রন্ম একজন অপরজন ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। চার জনের দুইজন রাসূনুল্gাহ (সা)-এর পালক কন্যা এবং অপর দুইজন তাঁহার বিবি।

इযরত আবূ হুায়রা (র) হইতেও অনুক্রপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছছ। বায়যার বলেন, মুহ্মদ্ ইবনে মারयূক (র)....হযরত আব̨ হারায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে নবী
 মাজুজ এর প্রাচীরে এতটুক ছিদ্দ হইয়াছে এই কথা বর্লিয়া তিনি জাসুন দ্যারা একটি হলকা বানাইয়া দেখাইলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা) ওহব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অা্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যथन প্রাচীর নির্মাণ করিয়া অবসর হইলেন ত্খন তিনি বলিলেন, ইश প্রতিপানকের পক্ষ হইতে মানুভ্যের জন্য অনুগ্হ। তিনি ইয়াজ্র মাজ্জজের গোনভ্যোগ ও ফিতনা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রচীর নির্মাণ করিবার তাওयীক দান করিয়াছেন।
 তখन ইহাকে বিলুপ্ত কর্রিয়া যর্মীনের সহিত মিলাইয়া দিবেন। আরবের লোকেরা বলিয়া
 ইরশाम शইয়ाছ মূসা (আ) এর সমুূে স্বীয় নূর্রের প্রকাশ ঘটাইলেন তথন পাহাড় চূর্ণ-বিচূণ্ণ হইয়া

มাणिর সरिত মিশিয়া গেन।

 সমাগ্গত হইবে, তখন তিনি ইয়াজুজ মাজুজের বাহির ইইবার পথ করিয়া দিবেন। এবং তাহার ওয়াদা সত্য, উহা অব্যই পালিত হইবে।
 যাইবে এবং ইয়াজুজ ম্জজজজ বাহির হইবে এবং লোকানয়ে প্রবেশ করিয়া ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিবে সেই দিন তাহাদিগকে দলে দলে তরগের ন্যায় ছাড়িয়া দিব।

আল্লামা সুদ্ী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসক্ে বনেন, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্তান হইবে দাজ্জালের পরে কিয়ামত সংখটিত হইবার পূর্বে

এই আয়াতের তাফসীর প্রসজ্গে ইহ়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। आলোচ্য आয়াতেও প্রথম বলা হইয়াছে বে, ইয়াজুজ মাজুজকে, তরজ মালার ন্যায় দলে দলে ছাড়িয়া দিব किয়ামত কার্যেম হইবে कরিব। অन्যान्य তाएनीরকারগণ তাফসীর প্রসজ্গ বলেন, কিয়ামত দিবসে সंকন মানব দানব একত্রিত হইয়া যাইবে।

 'সমস্ত মানুষ ও জ্নিন একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। তখন ইবনীস বলিবে আচ্মা, আমি যাই, দেথি ঘটনা কি ঘটিয়াছহ, তখন পূর্ব দিকে রওনা হইবে সেই দিকে গিয়া সে দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ্ব ব্ধ করিয়া দিয়াছে অতঃপপর পণ্চিম দিকে রఆনা হইবে সেই দিককে দেখিবে ফিরিশ্তারা পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখন ইবলীস বनিবে হায়। পনাইবার বে কোন পথই নাই। অতঃপর সে ডাইনে ও বামে যতদূর সভ্বব যাইবে সেই দিকেও সে দেখিবে, ফিরিশিতারা যমীন ঘেরাও কর্রিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ সে অতিসরু একটা পথ তাহার সমুথে দেখিতে পাইবে এবং সে তাহার সকন অনুসারীদিগকে লইয়া সেই পথ ধরিয়া চনিতে আরুম করিবে। হঠাৎ তাহারা আधুন দেথিতে পাইব। তখন আল্লাহ ত'আলা একজন দোযখের প্রহরীকে উপস্থিত করিবেন তিনি তাহাকে বলিবেন, হে ইবনীস। তোমার প্রত্পানকের নিকট কি তোমার এক বিশেষ মর্যাদা ছিন না? ডুম্ম কি বেহেশঢে ছিলে না? তখন সে বলিবে? এখন

ধমক দেওয়ার সময় নহহ। এখন यদি আাল্লাহর কোন ইবাদত করিবার সুব্যোগ थাকে তবে তাই বলুন, আiি এমনই ইবাদত করিব যে, তাহার মাখলূখ্থে মধ্যে কেহ অদ্র্পপ ইবাদত করে নাই। তখন তিনি বলিবেন, ฤঁ আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নির্দেশ ইইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা কর্রিবে, কি নির্দেশ হইয়াছে? তিনি বলিবেন, তাহার নির্দেশ হইল, ঢুমি জাহান্নামে প্রবেশ কর। তখন সে হাঁ করিয়া থাকিবে। উক্ত ফিরিশিত্ত তখন তাহার ডানার সাহাব্যে ইবনীস ও তাহার অনুসারীদিগক্ক জাহান্নাম্ নিক্ষে ক্রিবেন। তथन জাহান্নাম এমন ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিবে বে সকন ফিরিশৃতা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্ধাহর সম্মুখ্য ভীত সন্তস্ত হইয়া বড়ই নম্যত সহকারে হাঁট গাড়িয়া বসিবে। ইবনে जাবূ হাতিম (র) ইয়াকৃব কুমী হইতে অনুর্প বর্ণনা করিয়াহেন। আান্লামা ইবনে জরীর (র) ইয়াকৃব, হারান, অালতারা আনতারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছে।

আল্নামা তাব্রানী (র) বলেন, আদ্লুল্না ইবনন মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইশ্পাহানী (র) হযরত আদ্দুল্মাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে নবী করী (সা) ইয়াজ্ুজ ও মাজুজ আদম সন্তানের অত্তুত্ত यদি তাহাদিগকে ছড়़িয়া দেওয়া হয় তবে মানুষের উপর অশাল্তি সৃষ্টি করিবে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিনেে হাজার হাজার শিষ্য রাথিয়া যায়। বরং আরো অধিক : এবং তাহাদের পর আরো তিনটি দল হইবে, তাবীন,
 কর্ত্রক বর্ণিচ হাদীসটি, নুমান ইবনে সালেম (র)....जউস ইবনে আবূ আওস (র) ইইতে বণ্ণিত বে, রাসূনুল্মাহ (সা) বর্ণনা কর্রে, ইয়াজুজ মাজজজের শ্ণী আছে তাহারা সহান কর্রিয়া থাকে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিলে হাজার হাজার ব্রং ততধিক রাখিয়া যায়।
 বে র্রকটি শিহ্গা হইবে যাহাতে হযরত ইসরাঔন (আ) ফুংকার দিবেন। বেমন পূর্বে এই বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এłং এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও जনেক। आতীয়্যাহ (র) হযরুত ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবূ সায়ীদ হইতে বর্ণনা কর্রেন হযরত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, आমি কিভাবে আরাম ও শান্তি ভোগ করিতে পারি जথচ, শিঙার অধিকারী ফিরিশ্তা শিi্গ মুণ্খ করিয়া মাথা ঝুকাইয়া অধীর অপেকায় আছ্ন, কখন তাহাকে শি戶া ফুৎকার করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে। সাহাবায়ে কিনাম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পরিস্থিত্তিতে আমরা কি বলিব? তিनि বলিলেন,
 জन্য যথেষ্ট এবং উত্তম কার্य বিধায়ক। আল্নাহর উপরই আামরা ভরসা রাখি। قولن

 আপনি ঘ্যেষণা করুন পৃর্ববর্তী ও পরব্ত্তী সকনকে একটি নির্দিষ দিনে অবশ্যই
 এবং আমি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব কাহাকেও ছ্ড়ি়িব না।

## 



১০০. এবং সেইনিন আমি জাহান্মামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব কাফির-দিগের নিকট।
১০১. যাহাদিগের চক্ষু ছিন অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা তুনিতেও ছিল অক্ষম।
১০২. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদিগকে অভিভাবকর্রপে গ্রহণ করিবে? আমি কাফিরদিগের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্মাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবেন উপরোত্ত আয়াতে তিনি উহা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কাফিরদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পৃর্বেই তাহাদের সম্মুখে তিনি উহাকে উনুক্ত করিয়া পেশ করিবেন যেন তাহারা উহার মধ্যকার শাস্তির যাবতীয় ব্যবস্থা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে পারে এবং তাহাদের দুচ্চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পায়। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আদ্দুল্নাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে সত্তর হাজার রশি দ্বারা টানিয়া আনা হইবে এবং প্রত্যেক রশিতে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা থাকিবে।
 ज, ذُ, অর্থাৎ সেই সকল কাফিররা হেদায়েত গ্রহণ করিবার ও উহাকে অনুসরণ করিবার ব্যাপারে অন্ধ ও বধির হইয়াছিল। যেমন অন্যত্র ইর
 আল্মাহর স্মরণ ইইতে বিমুখ হইয়া জীবন যাপন করে আমি একজন শয়তানকে ঢাহার



 আর্মাকে বাদ দিয়া আমার বান্দাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে এবং তাহারা তাহাদের
 হইবে না। তাহারা তো তাহাদের ইবাদতর্কেই অস্ব্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া দাড়াইবে এই কারণে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন মে ঐ সকল কাফিরদের জন্য তিনি জাহান্নামকে তাহাদের আবাসস্থন হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

我

১০৩. বল, আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব, কর্মে বিশেষ ক্ত্গ্গিস্থদিগের?
১০8. উহারা পার্থিব জীবনে যাহাদিগের প্রচেষ্টা পজ্ত হয়, यদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎকর্ম করিতেছে,
১০৫. উহারাই তাহারা যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাতের বিষয়, ফলে উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া यায়, সুতরাং কিয়ামख্রের দিন উহাদিগের জন্য কোন ওুরুত্ব রাখিব ना।
১০৬. জাহান্মাম ইহাই উহাদিগের প্রতিফল যেহেতু ইহারা কুফরী করিয়াছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্র্রপের বিষয় স্বর্রপ।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....ত’বা ও মুস‘আব (র) হইতে বর্ণিত একবার আমি আমার পিতা সা’দ ইবন আবূ ওক্কাস (রা) কে কি খারেজীদের কথা বল্লা হইয়াছে? তিনি বলিলেন না, নাসারা ও ইয়াহূদীদের কথা বলা হইয়াছে। ইয়াহূদীরা তো হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং নাসারা বেহেশ্তকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে বেহেশতের মধ্যে পানাহারের কোন বস্তু নাই। আর খারেজীরা আল্লাহর সহিত শক্ত ওয়াদা করিবার পর উহা ভগ

করিয়াছে। এই কারণে হयরত সা’দ খর্রেীদিগকে ফালেক বলিতেন। হযরতত আनী অবূ তলেব (র) यাহ्হাক (র) ৩ অন্যান্য তাফ্সীরকারণণ বনেন, আয়াত্ খারেজীদের কथাই বলা ইইয়াছে। जর্থাৎ আয়াতটি বেমন নাসারা ও ইয়াহूদীদিগকে শামিল করে
 ইয়াহূhীদের সশ্পর্কে আয়াতটি নাযিন হইয়াছে এই কথ্থ বরং আয়াতটি ইয়াহৃদী নাসারা ও খারেজীসহ অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে শামিন করে যাহারা ভ্রান্ত উপায়ে আন্নাহর ইবাদত করে এবং ধারণা করে ভে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা সঠিক করিতেছে এবং আল্লাহর দরবারে তাহাদের আমন গৃহিত হইতেছে অথচ, বাস্তবে তাহাদের আমল প্रण্যাথ্যা করা হইতেছে।

 তাহাদের আমল ও ইবাদত সত্টেও তাহারা উত্ত্ট আণুনে পবেশ করিবে। আরো ইরশাদ श₹য়ाছ यেই সকল কৃতকর্মের প্রতি আর্মি দৃষ্টিপাত কর্রিব অতঃথ্পর উহাকে উড়ন্ত ধুলিকণার ন্যায় করিয়া দিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে为 প্রতিপালককের সरिত কুফ্র করে তাহাদের আমনসমূহকেই মরিচিকার ন্যায় যাহাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে উহার নিকট আগত হয় তখন সে কिছूই পায় না। অब्র আয়াত্তও আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ করিয়াছেন新

 পৃথিবীর্তে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা ্রাল্ত পন্হায় আমল করিয়াছে যাহা আল্ধাহর দরबार भৃरिण নহा। করে বে তাহারা কোন ভান কাজई করিত্ছে তাহাদের আমল আল্লার দররবারে গৃহিত

 অঅ্বীকার কর্রিয়াছে যাহা দ্বারা আল্লাহর একত্বাদ ও রাসূলের রিসানতের সত্যতা প্রমাविত কর়া যায় এবং পরকান ও আল্মাহর সাক্ষাতকেও মিথ্যা বনিয়া অবহিত
 করা হইবে না। কারণ, টহাতে কোন নের্কী ও কন্যাণকর আমল নাই।•

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্নাহ (র)....इयরত আবূ হরায়রা

 আল্লাহর নিকট একটি মাহ্ছির ডানার সমানও তাহার ওজন হইবে না। এই কथা বলিয়া রাসূনুল্নাহ (স) বनिলেন তোমরা ইচ্ম কর্রিলে ইহ প্রমাণর জন্য准 जনুส্পপ বর্ণनা করেন। ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর মুহাশ্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আবূ হাত্ম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম (র)....হয়ত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসানূন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অধিক আহারকারী ও অধিক পানকারী এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে আল্নাহর দরবারে হাযির করা হইবে। কিষ্ুু দুইটি যব পরিমাণ ওজন দ্বারাও ঢাহাকে ওজন করা হইলে সে
 পাঠ করিলেন। ইবনে জরীর (র) ও আবূ কুরাইব (র)....इयরত आবূ হরায়রা (রা) হইতে মার্ূূ্木পপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

आহমদ ইবনে আযর ইবনে आদুল খালেক বায়यার (র) বলেন, আাব্বাস ইবনে মুহাম্দ (র).আওন ইবনে উমারাহ.. ব্রাইদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্রাহ (সা)-এর নিকট টপস্থিত ছিলাম এমন সময় কুরাইশ বশশীয় এক ব্যক্তি তাহার এক জোড়া কাপড় পরিধান কর্রিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া তথায় আগমন করিল, एथन সে নবী করীম (লা) এর নিকট आসিয়া দন্ডায়মান হইন, ঢখन তিনি বলিলেন, হে বুরাইদাহ! এই ব্যক্তি ইইল সেই সকন লোকদের অত্ত্ভুক যাহাদের জন্য
 হইতে ইহা ছাড়া আওন ইবনে ঊমরাহ (র) ছাড়া কেহ বর্ণনা কর্রেন নাই। এবং তিনি


ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাশ্মদ ইবন বাশ্শার (র)....কাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবजে এক বিশাল দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে ज़ানা হইবে কিন্ঠ, আল্নাহর দররারে একটি মশার ডানার সমানও ঢাহার ওজন হইবে না। অতঃপর তিনি বनिनिन, जোরা बই ক্ষেত্রে शইয়াছে নিদশ্শসমূহ ও তাহার রাস্লুগগণকে বিদ্দ্রপ করিবার কারণে তাহাদের জন্য জাহান্নামের এই শাস্তি।

## 

## 

১০৭. याহারা ঈমান জানে ও সeকর্ম করে তাহাদিগেন্ন জাপ্যায্যনের জন্য जাছে ফির্রাউসের উদ্যান।

دO৮. সেথায় উহার্রা স্থায়ী হইবে উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না।
তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত आয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ত'অালা তাহার নেক ও ভাগ্যবান বাদ্দাদের সম্পর্কে ইর্রশাদ কর্রিয়াছেন বে, তাহাদের জন্য ফির্রদাউস নামক বেহেশত রহিয়াছে আর সেই জা্যবান সৎবান্দারা হইন তাহারা যাহারা আল্মাহ ও ঢাঁহার রাসূলের প্রতি বিপ্ধাস স্থাপন করিয়াহে। রাসূনণণ আল্ধাহর পক্ষ হইতে বেই জীবন বিধান পেশ করিয়াছেন তাহারা উহাকে মানিিয়া নইয়াহে।

মুজাহিদ (র) বলেন, <্রমী ভাষায় ফিরদাউস বলা হয় উদ্যানককে। কা’ব সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) বলেন, ফিরদাউস বেহেশতের মধ্যস্থলকক বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, ফিরদাউস ছইন, বেহেশতের সর্বোচ ও সর্ব্বোওম স্থান। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র)....
 ফির্রাউস ইইন বেহেশতের সর্বোচ সর্বোত্তম ও সব চাইতে সুন্দর স্থান। ইসরাঁ্লন
 কাতাদা ও আনাস ইবনে মালেক (র) ইইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আল্ধামা ইবনে জরীর (র) সবকয়ীট রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

বুथারী ও মুসলিম শরীীফে বর্ণিত "তোমরা যখন আল্gাহর নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিবে, ঢখন ফিরদাউস নামক বেহেশত প্রার্থনা করিবে। উशা হইল বেহেশতের সর্বাপপক্ষা উত্ম ও মধ্যবর্তী স্থান। ঐ স্থান হইতেই নহর সমূহ প্রবাহিত হইয়াহে।"
 চিরকাল অবস্शान করিবে। কোন দিন তাহারা সেই স্থান ত্যাগ কর্রিবে না।


आাম তাহার অন্তরের অন্তস্থন্ল স্থান গ্হণ করিয়াছি। তাহাকে ব্যতিত অন্য কাহাকেও আমি পছন্দ করি না এবং তাহার তানভাসা ত্যাগ করিতেও আমি সশ্মত नरि।

সাধারণত নির্দিষ্ট কোন স্গানে দীর্ঘকান অবস্থান করিলে মানুষ বিরক্তি বোধ করে কিস্ুু বেহেশবাগীগণ বেহেশতের মৰ্যে চিরকাল অবস্शান করা সত্বেও তাহারা কখনও বিরক্ত হইবে না সেই স্থান ত্যাগ করিত্ও চাহিবে না এবং উহার পরিবর্তে কোন নতুন স্থানে বসবাস করিবার আকাক্ষা ও তাহাদের অন্তরে জন্ম নইবে না। এবং সেই
 এর মাধ্যমে আল্লাহ ত'আলা জানাইয়া দিয়াছেন।

## 

ইব্ন কাছীর—৬৫ (৬ষ্ঠ)

১০৯. বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সম্র यদি কালি হয়, তব্বে আমার প্রতিপালকের কथা লেষ হইবার পুর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— সাহাযার্থ ইহার অনুর্রপ অার সয়্র আনিলেও।
 সমুদ্রের পানি সেই কনমের কালি হয় যাহার সাহাব্যে আল্লাহর কলেমাসমূহও তাহার নিদর্শনসমূহকে লেখা যায় তবে সেই আয়াত ও বাণীসমূহ লেখা শেষ হইবার পূর্বে সমূদ্দ্রে পানি শেষ হইয়া যাইবে। অনুরুপ আরো এক সযুদ্র এবং আরো অসংখখ্য সয়্দ্র আনা হউক না কেন তবুও আল্নাহর বাণীসমূহ শেষ হইবে না যেমন আল্লাহ ত'আনা অনাত্র ইরশাদ কর্রিয়াছেন,


यদি পৃথিবীর সকল গাহ দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় এবং সমুদ্রের পানি কালি হয় অতঃপর আরো সাত সমুদ্র্র পানি দ্মারা কালি তৈয়ার কর্যিয়া আল্gাহর কলেমাসমূহ লেখা হয় ত্বুও উহা নিঃণশষ হইৰবে না। আল্লাহ ত'অানা বড়ই ইজ্জত সম্মানের অধিকারী বড়ই কুশনী । রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, সকল মানুভ্যে ইলম ও জ্ঞান আল্লাহ ত‘অানার ইলম ও জ্ঞেন তুননায় সমষ্ত সমুদ্রসমৃহের এক ফোটা পানি

 আমার প্রত্তিপানকের্র কনেমাসমৃহ লিथিব্বার জন্য সমুদ্রর পানি কালি হয় তবে আমার প্রিপালকের কলেমা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র লেষ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সকল সমুদ্রসমূহ্রের পানিকে যদি কালিতে র্রপাত্তরিত করা হয় এবং পৃথিবীর সকল গাছ পানা দ্রারা কনম তৈয়ার কর্রা হয় তবে কনম ঘষিয়া লিথিতে निথিতে কনম ভাগ্গিয়া यাইবে। এবং সমুদ্রের পানিও নিঃশেষ হইয়া যাইবে অথচ, আল্লাহর কালেমাসমূহ বেমন ছিন তেমনি থাকিবে উহা হইবে একদু কম হইবে না। কারণ এমন কে আছে বে আল্লাহ যथাব্যাগ্য মর্যাদা বুঝিতে পারে এবং এমন কে আছে বে তাহার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে পারে? जতএব আমাদের প্রতিপালক ঠিক তেমনই বেমন তিনি নিজেই নিজে সশ্পর্কে বলেন। আমরা বলি তিনি উহার উর্ধে। মনে রাখিবে, পৃথিবীর সকন নিয়ামতসমূহ আখিরাততের নিয়ামতের তুলনায় ঠিক ত্দ্রপ বেমন সমগ্গ পৃথিবীর তুলনায় একটি সরিষান বীজ।

##  

১১০. বল, আমি তো তোমাদিগের মত একজন মানুষইःআমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, ত্টেমাদিগের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।

ঢাফসীর ঃ আল্লামা তবরানী (র) হিশাম ইবনে আম্মার (র)-এর সৃত্রে.... হযরত মু‘আবীয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (র)-কে বলিতে ত্তিয়াছেন তিনি বলেন, ইহা হইল সর্বশেষ আয়াত আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলুন, যাহারা আপনার রিসালাতকে অস্বীকার করে
 আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সে যেন আমার নিকট প্রেরিত এই মহাগ্থন্থের ন্যায় গ্রন্থ পেশ করে। আমি তো গায়েবের সংবাদ জানি না। তোমরা আসহাবে কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছ, যদি আল্মাহ তা‘আলা অহী যোগে ঐ সকল বাস্তব ঘটনাসমূহ আমাকে না জানাইত্নে তবে আমি উহা ঠিক ঠিকভাবে তোমাদিগকে কি
 তিনিই তোমাদের ইলাহ। তাঁহারই ইবাদতের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহ্নান करिতেছি ${ }^{5}$
 বিনিময় লাভের আশা রাথে, ${ }^{\prime \prime}$
 প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। আল্লাহর নিকট ইবাদত ও সৎকর্ম গৃহিত হইবার জন্য এই দুইটি বিষয় হইল ইবাদতের অপরিহার্य অংশ। অর্থাৎ বে কোন সৎ কর্ম হউক না কেন উহা শরীয়ত মুতাবিক হইতে হইবে এবং কেবল মাত্র আল্মাহর উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল হে আল্লাহর ‘রাসূল! (সা) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি অনেক সৎকর্ম করিয়া থাকি কিন্তু অন্য লোকও আমার এই সৎকর্মসমূহ দেখুন ইহাও আমার ভাল লাগে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহার

 মুরসাল। মুজাহিদ (র) এবং আর্রো কেহ কেহ হাদীসটি" অনুর্রপ মুরসান বর্ণনা করিয়াছেন।

আ’মাস (র) বলেন,....শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরু উবাদাহ ইবনে সামিত (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি বেই প্রশ্ন আপনার নিকট করিতেছি আাপনি উহার উত্তর দিন.। আচ্ম, বলুন তো, এক ব্যক্তি আল্নাহর সন্তুষ্টির উল্দশ্যে সালাত, সাওম, সদকা, হজ্জ সম্পাদন করে এবং তাহার প্রশংসা করা হউক উহাও সে পছ্দ করে? হयরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বলেন, তাহার সকন আমন ব্যর্থ হইয়াহে। আল্লাহ ত'আলা বলেন, আমি শরীক হইতে মুক্ত যদি কেহ আমার অন্য কাহাকেও শরীক স্থির করে তবে তাহার সকল ইবাদত বন্দেগী যেন তাহারই জন্যু করে। উহা তে আমার কোন প্রক়্োজন নাই।

ইমাম আাহমদ (র) বলেন, মুহাশ্মদ ইবন্ন আদ্রুল্ধাহ ইবনে যুবাইর.... আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আমরা পর্যায়ক্রচ্মে রাসূল্ন্লাহ (সা)-এর নিকট আসিতাম এবং তাঁহার কাছছ রাত যাপন করিতাম। তাহার কোন প্রয়োজন হইলে তিনি সেই কাজে প্রেরণ করিতেন। এই ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক ইইত। একবার আমরা রাত্রে পর্প্পর কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা পর্প্পর কি কথা বলিত্ছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাगূনাল্ধাহ! আমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর্রিয়াছি, আমরা দজ্জালের আলোচনা করিতেছিনাম। जবং উহার কারণে আমরা ভীত সন্ত্র। তিনি বলিলেন উহা অপেক্ষে অধিক বিভীষিকাপূর্ণ বিষয়ের কথা কি আমি তোমাদিগকে বনিয়া দিব না? আমরা বলিলাম জী হা, অবশ্যই বলুন। তিনি বनিলেন, উহা ছইন শিরকে খফী (গোপন শিরক) অর্থাৎ অন্য লোককে দেখাইবার জন্য কাহারও সানাত পড়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ ন্যর (র)....ইবন্ন গানাম হইতে বর্ণিত বে একবার আমিও আবূদ-দারূদা ছাবিয়ার মসজিদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে হযরত উবাদহ ইবনে সাম্মেের সহিত আমাদের সাক্পাৎ ঘটিন। তিনি তাহার বাম হাতে আমার ডান হাত এবং তাহার ডান হাতে আবূ দরদার বাম হাত ধরিয়া চলিতে নাগিলেন এবং আমরা পরম্পর কথা বলিতে লাগিলাম। এমন সময় উবাইদাহ ইবনে সাম্মত (র) বনিলেন তোমাদ্দের মধ্যের একজন কিংবা উভয়ই যদি দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে তবে কুরজানের কারীদদের মধ্য হইনে সষ্ববত এমন লোক দেখিতে পাইবে বে উহার হানাनকে হানাল মনে করিয়াছে এবং হারামকে হারাম মনে করিয়াছে এবং ব্য উহার প্রত্যেকটি হকক্কেকে সঠিক ও সংগত স্থানে রাথিয়াছে তোমাদের সমাজে তাহার মর্যাদা একটি মৃত গাধার মাথা অপেক্ষা অধিক হইবে না। ইবনে গানাম (র) বলেন, এই আলোচনা করিতেছিনাম এমন সময় সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) ও আওফ ইবনে মালেক (র) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের নিকট বসিলেন। সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) বলিলেন, হে লোক সকল! বে বিষয়টি আমি তোমাদের পক্ষ সর্বপেক্ষা

ভয়াবহ মনে করিতাম যাহা আমি রাসূনুন্ধাহ (সা)-কে বলিতত ऊনিয়াছি। তিনি ইরশাদ
 হযরত উবাদাई ইবনে সামেত ও আবূদদরদা (রা) বলিলেন, হে আাল্লাহ কমা করুন। রাসূলूল্মাহ (সা) কি আমাদিগকে ইহা বলিয়া যান নাই ভে আরব ন্টীপমালায় শয়তান তাহার ইবাদত হইঢে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে গোপন কু-কামনা তো হইল নার্রীর কামনা বাসনা। ইহা আমাদের জানা আছে। কিত্তু ব্যই শিরকক হইতে पুমি আমাদিগকে ভীতি প্রদান কর্রিতেছ, হে শাদাদ উহা কি? তখন তিনি বলিলেন আচ্মা यেই ব্যক্তি মানুবকে দেখাইবার জন্য সানাত পড়ে, সাওম রাখv এবং মানুষকে দেখাইবার জন্য সদকা খয়রাত করে তোমরা কি মনে কর শে লে শিরক করে? তখন তাহারা বনিলেন, হাঁ, যেই ব্যক্তি মনুুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাাথে অবং মানুষকে দেখাইবার্র জন্যুই সদকা খয়রাত করে সে অবশাই শিরক করে। তখন সাদাদ (র) বলিলেন, আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি
 ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সানাত পড়ে সে শিরক করে। ব্যে ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সাওম রাথে সে শির্রক করে এবং ব্যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য দান খয়রাত করে সেও শিরক করে। আওফ ইবনে মালেক (র) বলিলেন, ইश কি হইতে পারে না বে, বেই আমল দ্বারা আল্লাহর সত্ৰুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা ছইয়াছে উহা আল্লাহ কবূল করিবেন এবং যাহা দ্বারা তাঁহার সত্তুষ্টি. নাভ্রে ইচ্ম করা হায় নাই বরং শিরক করা হইয়াছে উহা তিনি পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। তখন শাদ্দাদ বনিালেন, আমি রাসৃসুল্লাহ (সা)-কে বनिতে ఆनिয়াছি


আল্মাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি উত্তম অংশীদার। বেই ব্যক্তি আমার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করে। ঢাহার কম বেশি সকন আমলই তাহার শরীকের জন্য। এবং তাহার আমল হইত আমি সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। তাহার আমলের আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যায়েদ ইবন হুবাব (র).... শাদ্দাদ ইবনে আওম (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন ক্রন্দন করিতেছিলেন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে একটি কথা বলিতে তনিয়াছি উহাই আমাকে কাঁদাইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা: ইরশাদ


শিরকক ও গোপন কু-কামনার ভয় করি। আমি বলিলাম হে আল্মাহর রাসৃল! অাপনার পরে কি আপনার ঊম্সত শিরক করিবে? তিনি বনিলেন, হাঁ শির্কক করিবে, তবে তাহারা সূর্य চন্দ্র প্রস্তর ও মূর্তি পূজা করিবে না বরং তাহারা অন্য লোককে দেখাইবার উদ্দেব্যে আমন করিবে। আার গোপন কু-কামনা ইইন যেমন, কেহ রোযা রাখিল কিন্ুু হঠাৎ কোন কু-কামনা উত্তেজিত হইল অমনি সাওম ভাসিয়া দিল।" ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হাস়ান ইবন যাওয়ান ও উবাদা ইবনে নুছাই হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উবাদাহ নামক রাবীব মধ্যে দুর্বলত রহিয়াছে এবং তিনি সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে ওনিয়াছেন কি-না সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায়্যার (র) বলেন, হাসান ইবনে আनী ইবন জা’ফর আল আহমর (র)....আাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বনেন, রাসৃলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ ত‘আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন, আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীীক বেই ব্যক্তি আমার সহিত তাহাকেও শরীক করিবে, অমি আমার অংশাও তাহাকেই দান করিব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা’ফর (রা)....হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত यে নবী করীম (সা) আল্লাহ ত‘অালা হইতে বর্ণনা করেন যে,


आমি সকল শরীীকদের মধ্যে হইতে সর্বাপপক্কা উত্ত্ম শরীী, বে কেহ তাহার আমলের মধ্যে আমার সহিত অন্যকে শরীক করে সেই আমল ইইতে আমি সশ্পূর্ণর্ণপে মুক্ত এবং উহার সশ্পূর্ণটাই অপর শরীকের জন্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস (র)....মাহমুদ ইবন লবীদ ছইতে বর্ণিত তিনি
  ছোট শিরক। সাহাবাত্য কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা কর্রিলেন। ছোট শিরক কি? তিনি
 দিবসে যখন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের বিনিময় দান করিব্বেন তখন এই রিয়াকারীদিগক্কে বনিবেন, দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা জামন করিতে তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদ্রর নিকট কোন বিনিময় পাও কিনা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্ ইববনে বুকাইর (র)....হयরত আবূ সায়ীদ ইবনে ফুयाলা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বनিতে খনিয়াছি; আল্মাহ ত'আলা পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সকন্ন মননুষকে কিয়ামত দিবসে

একত্রিত করিবেন সেই দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে যেই ব্যক্তি আল্লার উদ্দেশ্যে কোন কৃত আমলে অন্যকে শরীক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় অন্যের নিকট:প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা শিরক হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বে-নিয়ায। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র) মুহাম্মদ বরসাখী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন়।.

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহমদ ইবন আক্দুল মালেক (র)....হযরত আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন
 তা‘আলা তাহাকে শাস্তি দিবেন সকলকে খনাইয়া। আর যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে শাস্তিও দিবেন,সকলকে দেখাইয়া। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মু‘আবীয়া (র).... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্নাহ (সা) হইতে অনুর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) আব্দুল্মাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষকে গ্তনাইবার জন্য কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূককে ওনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন বেং তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপদন্ত করিবেন।" তখন হযরত আব্দুল্নাহ (রা)-এর অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হাফিজ আবূ বকর বায়যার (রা) বলেন, আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের আমলসমূহ একটি সিল মহরকৃত কিতাবে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হইবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, এই আমল নিক্ষেপ কর এবং এই আমল কবূন কর। ফিরিশ্তাগণ বলিবেন হে আমাদের প্রতিপালক। ইহার মধ্যে ভাল আমল ছাড়া তো কোন খারাপ আমল দেখি না। তখন আল্লাহ বলিবেন তাহার এই আমল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় নাই এবং আমি তো কেবল সেই আমল গ্রহণ করি যাহা দ্বারা কেবল আমার সন্তুষ্টি ইচ্ছা করা হয়। হারেস ইবনে গসসান বলেন, তাহার নিকট ইইতে হাদীসটি একদল উলামা রেওয়াতে করিয়াছেন। হারেস ইবন গসসান (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

ওহ্ব (রা) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে ইযাय (র)....আব্দूল্দাহ ইবনে কয়েস খুযায়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য দড্ডায়মান হয় সে আল্লাহর ক্রোধে লিপ্ত থাকে যাবৎ না সে বসিয়া না পড়ে।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জাবূ বকর (র)....ইयরত আদ্মুন্নাহ ইবনে মস৬দ. (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুনুন্নাহ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন, "বে ব্যক্তি মানুষ্রে সমুথে তো উত্তমর্রপে সানাত পড়় কিন্ুু নির্জনে অমনোযোগী হইয়া তাড়াতাড়ি পড়ে। তাহার এই আচরণ আল্লাহর সহিত লাঞ্হিামূলক আচরণ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, आবূ आমির ইসমাঈন ইবন সাকূনী (র)....ইবনে আমর ইবনে কয়েস কিন্দী, হইতে বর্ণিত তিনি হযরতত মু‘অাবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে এই আয়াত কুরআানের সব্বশেষ আয়াত। কিন্ুু এই রেওয়ায়েত মনে করা বড় কঠিন। কারণ আয়াতটি সूরা কাহাফ এর শেষ আয়াত। অথচ, সূরা কাহাফ সম্শুণ্ণটাই মকায় অবতীর্ণ। কিন্ুু সভ্ভবত হযরতত মু'আবিয়া (রা) এমন বক্তব্য পেশ কর্যিয়াছেন যাহার উদ্দেশ্য হইন বে, এই আয়াতটি এমন একটি আায়াত যাহা পরবর্তী অন্য কোন আয়াত দ্ঘারা মানসুখ হয় নাই। অতএ্র আয়াতটি মুহকাম। কিন্তু কোন রাবী তার বক্তব্যের ভুল অর্থ বুঝিয়া, বেমন বুঝিয়াছেন তেমন রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায়্যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আनী ইবন হাসান ইবনে শকীক (র).... হयরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইঢে বর্ণিত তিনি বনেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশाদ করিয়াছেন वেই ব্যক্তি রাত্রিকালে আল্লাহ ত'আলা তাহাকে এত বড় নূর দান করির্বেন যাহা আদন হইতে মক্কা পর্যত্ত আলোকিত করিতে পারে। হাদীসটি বড়ই পরীীব।
$\frac{\text { सষ্ঠ चल সयाल }}{\text { ইফা—২০১৩-২০১৪-প্র/৩০২(উ)—৫,২৫০ }}$


[^0]:    ইব্ন কাঘীর—৬ (৬छ)

[^1]:    ইব্ল কাছীর—৬৮ (৬ষ্ঠ)

[^2]:    ইব্ন কাছীর—80（৬ষ্ঠ）

[^3]:    ইব্ন কাছীর— $8 ৫$ (৬ষ্ঠ)

[^4]:    ইবৃন কাঘীর—8৬ (৬ষ্ঠ)

[^5]:    ইব্ন কাছীর——৯ (৬ষ্ঠ)

[^6]:    ইব্ন কাছীর—৬8 (৬ষ্ঠ)

