# তাফসীরে ইবনে কাঘীর অ'ষ্টय चঞ্ড 

(পারা ১৮- থেকে পারা ২১ পর্যন্ত)
(সূরা আন নূর থেকে সূরা আস্ সাজ্দা পর্যন্ত)

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

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারূক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইব্ন কাছীর (অষ্টম খখ)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফার্রক অনূদিত
[ইসলামি প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ২০৪৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0660-3
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২
তৃতীয় সংস্করণ
এ্রিল ২০১৪
বৈশাখ ১৪২১
জমাদিউস সানি ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউল্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংনা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫
প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প র্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউড্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮-১১১৫৩
মূন্য : ৫80.00 (পাঁচ শত চল্লিশ) টাকা মাত্র
TAFSIRE IBNE KASIR (8th Volime) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismil Ibne Kasir (Rh) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena MustafaKamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation. Agargo Sher-c-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535

April : 2014
Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com
Price: Tk. 540.00; LS Dollar : 22.00

## মহাপরিচালকের কথা




 এমন কোন বিষ্য় নেই, যা পবিত্র কুর্যানে: উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই স্ত্য ও সঠিক প<ে চলার জন্য আল্মাইপ্রদত্ত নির্দেশলা, ইসলামী জীবল ব্যবস্থার মূল ভিত্তি: সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবन গঠ১ করে দুলিয়া ও আখিরাতে মহiন আল্মাহ রাব্মুল আলামীनের প্রূণ সন্তুধ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরঅন্রে দিক-নির্দেশলা ও অন্তনির্হিত বাণী সম্যক অনুধাবন এৰং সেই মোতারেক আমল করার কোনে! ও বিকল্প নেই;

পবিত্র কুরজন্গে ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভञ্ীী ও বাক্য বিन্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইक্ছিত্যয় ও ব্যজনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পৃর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব रৰয়ে ওঠঠ না। এমনকি ইসলাঝী বিষয়ে অজিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কৃথনও এর মর্মदাণী সম্যক উপলद্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষপপটই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ সম্ধলিত তাए্সীর শাস্ত্রের উষ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযর্ত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিস্ডেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞ ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্থ आল-কুর্রন্রে শিক্ষা ও মর্মবাণोকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফসসসির প্িত্রে কুরঅনের শিক্ষাকে বিশ্ব্যাপী সহজরো্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেথে গেছেন। এభনও এই মহৎ প্রয়াস জব্যাহত রর়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হল়েছে আরবী জযযায়ं। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এস< তাফুসীর গ্থন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুম যাতত মাতৃভাষার মাধ্যশে পধিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধ্ধাবন করতত পারেন, সেই লক্ক্যে ইসলামিক ফাউভ্ভেন আরবী ও উদ্দু প্রভৃতি ভামায় প্রকাশ্রিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীীর গ্রন্ইসমূহ বাংরা ভ:ষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চ!লিয়ে যচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকতুলো প্রসিক্ন তাফনীর অমরা অनুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

आরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্থন্থগুলোর মধ্যে অল্ন:মা ইসমাউন ইবনে কাছীর (র) প্রণীত "তাফসীরে ইবনে কাছীর" মৌলিকতা, ম্বচ্ছত, आলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্থ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক জনন্য গ্রন্থ ; আল্লামা ইবন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুহআনের
 মেষা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন ; এ যাবত প্রকাশিত তাফস্সীর গ্থন্থত্তলোর মধ্যে

আর কোন এ্রন্থৈই তাফসীর ইব্ন কাছীর-এর অনুুূi এত বিপুল সংং্যক হাদীস সন্নিরেশ্তিত কর্র ইর্রি। ফলে তাঁর এই গ্নন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরচোগ্য তাফস্সীর গ্থন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রनিল্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্প্কে আল্মামা সুয়ৃতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীীর
 গ্রন্থগুলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন !
 বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থপল করতে সচেষ্ট আছি! পাঠক চাহিদার প্রেক্রিতে এবার গ্থন্থটির ৮ম খত্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এজন্য অ:মরা আল্লাহ রাঝ্বুল অালiমীনের নিকট তকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এইই অমূন্য গন্থখানির অনুदাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশ্ণার্ বিভিন্ন পর্যায়ে জड়িত থেকে ফঁরার গুরুত্ণৃপ্ণ অ<দান রেখেছেন, ঢাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহাল আল্ন:হ আমাদের সকলকে এই তাফসরি গ্রন্থের মাধ্যনে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এ্রবং সেই অননুযায়ী আমল করার তাওফক দিন। আমীন !

# সামীম মোহাশ্মদ আফজাল <br> মহাপ্রিচালক 

ইসলামিক ফাউভেশন

## প্রকাশকের কথা



 জাপন করাছি।






 গ্থস্থমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের শে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গহ্থটি তার অন্যতম।
 পুরোপুরি নির্ডররোপ্য নয়, এমন সনদ ও ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিজ্র কুরजানের




 चঞ্ৰে ত্তীয় সংপ্পরণ প্রকাশ করা হলো। জামরা आশা করি, পৃর্ব্রে মতোই এবারও তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।
 यদি কোন ভুন-অたも কারও ঢোথে ধরা পড়ে, অনুণহপূর্বক জামাদhর জানালে পরবর্তী সংস্করণণ ज সংশোধনের ব্যবশ্श হবে।

আরু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকন্প পরিচালক
ইসनाมी প্রকাশন কার্यক্রম
ইসলামিক ফাউভেশন

## সূচিপত্র

## সূরা আন-নূর

শরীয়াতের বিধান নির্ধারণের ক্ষমতা মহান আল্লাহ্র ..... ২৬
ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর দণবিধান ..... ২৬
যিনার শাস্তিবিধানে দয়া করা যাইবে না ..... ソo
যিনার শাস্তি প্রকাশ্যে দৃষ্টান্তমূলক হইতে হইবে ..... ৩)
ব্যভিচারীও ব্যভিচারিনী একে অপরের উদ্দেশ্য পৃরণ করিতে পারে ..... ৩২
ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করা ও সতী মহিলাকে ব্যভিচারী পুরুষের কাছে বিবাহ দেওয়া ..... ৩২
সতী নর- নারীর প্রতি যিনার অভিযোগের বিধান ..... ৩৭
ব্যভিচারের তোহমতের (লি'আন) বিধান ..... ৩৯
মা আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ও বিধান ..... 8৯
ধনী ব্যক্তির জন্য কাহাকেও শরয়ী কারণ ব্যতিত দান না করিবার শপথ জায়িয নহে ..... ৫৫
হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ব্যাপারে যাহারা মিথ্যা অভিযোগে অংশগ্অহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি সতর্কতা ..... ৬৫
হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যাহারা অপবাদ প্রচারে জড়িত ছিল তাহাদের বিষয়
সস্পর্কে ..... ৬৭
ভাল ও সৎলোকদের সম্পর্কে অসাধু মন্তব্য হইতে বিরত থাকিতে ইইবে ..... ৬৯
মু’মিন সশ্পর্কে কোন খারাপ কথা ঔনিবার পর তাহা প্রচার করা যাইবে না ..... 90
শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার অকমাত্র উপায় আল্মাহর রহমত ও দয়া ..... १)
শয়তানের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করা যাইবে না ..... १)
আল্লাহ্র অনুগ্রই ও দয়া না হইলে কেইই কুফর ও শিরক ইইতে পবিত্র ইইতে পারিত না ..... १२
"দান সাদাকাহ করিব না, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং সম্প্রীতি বজায় রখিবে না" এমন শপথ করা উচিত নহে ..... १৩
ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া গুরুতর অন্যায় এবং এইজন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা ..... १८
মন্দ ও অশ্লীল কথা কেবল মন্দও অশ্লীল লোকের মুখ হইতেই উচ্চারিত হয়পদ্মান্তরে ভালো ও উত্তম কথা উত্তম ও পাক -পবিত্র লোকদের মুখ থেকেউচ্চারিত হয়१จ
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিষ্টাচার ..... bs
হারামবস্তু হইতে দৃষ্টি অবনত রাখা ..... ৯০
মু’মিন নারীগণ তাহাদের দৃষ্টিকে হারাম হইতে অবনত রাখিবে এবং পর পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দিবে না ..... ৯8
 ..... ৯৫
নারীগণের র্রপসজ্জা প্রদর্শন করা হারাম ..... $৯ ৫$
নারীদের গ্রীবা ও বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখা ফর্য ..... ৯৬
 ..... ৯৮
মু’মিন নারীগণের চলাফেরার শিষ্ঠাচার ..... ১০২
মু’মিনগণের সফলতার চাবিকাঠি ..... ১০৩
অবিবাহিত নর-নারীদেরকে বিবাহ দেওয়ার বির্দেশ ..... ১o৫
যাহাদের বিবাহের সামর্থ নাই, তাহারা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধনী করিবেন ..... 209
দাস-দাসী অর্থ্থের বিনিময়ে আযাদ হইতে চাহিলে তাহাদের সাথে চুক্তিপত্র করা যাইতে পারে ..... ১०१
দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষিদ্ধ ..... ১১১
জোরজবরদস্তিমূলক সংঘটিত অপরাধ কমা করা ইইবে ..... ১د8
পবিত্র কুরআনে পৃববর্তী উম্মাতের ঘটনাবনী বর্ণনার রহস্য ..... $2>8$
 নূর" এর ব্যাখ্যা ..... ১১৫
 ..... 2 $2 b$
"یَ ..... ১২০
মসজিদ নির্মাণ করা, উহাকে পবিত্র রাখা, আবাদ করা ও সন্মান করা ইত্যাদি ..... ১২২
মসজ্রিদ সুসজ্জিত করা ও না করা প্রসজ্গে ..... ১২৩
মসজ্রিদ নির্মাণ নিয়ে গর্ব না করা ..... ১২৩
মসজিদে হারানো বস্তু থোঁজা ,ক্রুয়-বিক্রয় ও কবিতা আবৃত্তি নিষেধ ..... ১২8
মসজিদে গমনের ফयীলত ..... ১২৬
ন্ত্রীলোকদের তাহাদের ঘরেই নামায পড়া উত্তম ..... ১২৯
দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি হইতে সাবধান থাকিতে হইবে ..... ১৩০
দান সাদাকা করার ফ্যীলত ..... ১৩২
কাফিরদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ ..... ১৩8
 ..... ১৩৬
হিদায়েতের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা‘আলা ..... ১৩૧
আসমান ও যমীনে যাহা ক়িছু আছে সবই আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে ..... ১৩৭
ইবাদত ও বন্দেগীর একমাত্র মালিক আল্লাহ़ ..... ১৩৮
আল্লাহ্র নিকটেই সকলকে ফির্রিয়া যাইতে হইবে ..... JUb
আকাশে মেঘমালার পরিচালনা, বারিধারা বর্ষণ, শিলা নিক্ষেপ ও বিদ্যুৎ ঝলকক ইত্যাদি মহান আল্াহাকুদৃরতের বহিপ্বকাশ ..... ১৩৯
মহান আল্gাহ. "পানি হইতে সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি কর্রিয়াছেন" ..... 280
মুনাফিকদের মুত্যেস উন্নোচন ..... ১৪২
আল্gাহ্ ও তাঁহার র্রাসূলের ফয়সালা না মানা ওরুততর অপরাধ ..... 288
আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলকেই মীমাংসাকার্রী হিসাবে মানার মাবেই রহিয়াছে সফलত ..... 388
মিথ্যা শপথ করা এবং মিথ্যা বলাই মুনাফিকদের মজ্জাগত স্বভাব ..... ১8৬
রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর অকুন্ঠ আনুগত্য করা ফর্রম ..... 28b
রাসূলুল্নাহ্ (সা)-রর অনুপম ওণাবनो সপ্পক্কে অকটি বর্ণনা ..... 28b
মু’মিনদের পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান এবং বিশাল মুসলিম সায়াজ্য গঠন ..... ১৫o
মুসলিম সায্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্য হইবে মহান আল্লাহৃর সার্বভৌমত্বের সং্রক্ষণ ..... 2৫৫
ইসলামী হহুমত প্রতিষ্ঠার অপরাপর উস্দেশ্য ..... ১৫৭
আi্যীয়-স্বজনের জন্য যে সময়খণিতে কক্ষে প্রবেশে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় ..... ১৫৯
বৃদ্ধা নারীদের পর্দার হহুম ..... ১৬২
অন্ধ ও থঞ সস্পর্কে বিভিন্ন বিধান ..... ১৬8
পানাহারের শিষ্টাচার সস্পর্কিত বিডিন্ন বিষয় ..... ১৬く
ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করা ..... ১৬१
কোন সমষ্ষিগত পরামর্শ্র জন্য একত্রিত হইলে বিশেষ প্রয়োজনে যাইতেহইলে অনুমতি নিতে হইবে১৬৯
কোন মজলিসে আসিনে সালাম করিতে হয় এবং যাইবার কালেও সালাম করিতে হয় ..... ১৭०
হযরত মুহাশ্দ (সা)-কে অত্যন্ত সন্মানের সন্গে ‘ইয়া নবীয়াল্াহ্’ ‘ইয়া রাসূলাল্ধাহ্ বলিয়া ডাকিতে হইবে এবং তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে ..... ১93
নবী করীম• (সা)-এর শানে বেয়াদবী করিলে ঈমান ও আমল বরবাদ ইইয়াযাইবে১৭১
কোন বিষয়েই রাসূলূল্নাহ্ (সা)-এর বিরোধিতার অবকাশ নাই ..... ১৭२
কোন বিষ<্যে রাসূলূন্হাহ্ (সা) বিরোধিত দঙ্নীয় অপরাধ ..... ১৭৩
आসমান ও यタীনের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ্, তিনি দৃশ্য ও जদৃশ্য সকল কিছুই জনেন ..... 290
নবী করীম (সা)-এর শানে কে কি করিতেছে, মহান জাল্লাহ্ তাহা ভাল করিয়া জানেন ..... 298
সকলকেই সবশেবে মহান আল্ণাহ্র দরবারে হাযির হইতে হইবে, সেইদিনসকল কর্ম্রে রেকর্ড সে হাতে পাইবে১৭৫
ইব্ন কাছীর—— (৮ম)
আল-ফুরকান (কুরআন) মহান আল্লাহৃই নাযিল করিয়াছেন ..... ১৭6
আল-ফুরকান বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ ..... ১৭৯
মহান আল্লাহ্কে ছাড়িয়া অন্যের পূজার অসারতা ..... ১৮O
পবিত কুরজান সশ্পর্কে কাফি্রদের মুর্থতাপূর্ণ ভিত্তিইীন উক্তিসমূহ ..... ১৮マ
হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কাফিরদের অশোভন উক্তি ..... Dbo
রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কাফিরদের অশোভন ও অযৌক্তিক কথাবার্তা এবং
শক্রুত ..... ১b৫
জাহান্নামের বিকট চিৎকার ..... ১৮৭
কাফিররা জাহান্নামে তাহাদের মৃহ্যু কামনা করিবে ..... ১৮৯
ইব্লীস ও তাহার অনুসারী এবং বাহিনীরাও জাহন্নাজ মৃহ্যুর কামনা করিরে ..... ১৮৯
কাফ্রিরের প্রতি ঈমান জানার ও চিরশান্তিময় জান্নাত লাভের জন্য উৎসাহ প্রদান ..... ১৯০
জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ ..... ১৯০
মুশরিকরা যাহদদর ইবাদত কর্রিত তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন ডাকা ইইবে ..... ১৯২
মুশরিকরা যাহাদের উপাসনা করিত উহারা তাহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে ..... ১৯8
পানাহার করা,হাটে বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নবুওয়াত্র মর্যাদা বিরোধী নহে ..... ১৯৫
নবী করীীম (সা)-কে বিশাল ধন-সস্পদ না দেওয়ার সৃক্ষ রহস্য ..... ১৯৬
র্রাসূলু্মাহ্, (সা)-এর প্রতি কাফি্ররদর চরম শক্রুত ও বিদ্দেব ..... ১৯৭
কাফি্রদদর মৃত্য্য যন্তণা ..... ১৯৭
মু'মিনদের সুখময় মৃত্যু ..... ১৯৮
মানুষের ভাল-মন্দ সকল কর্ম্মের হিসাব হইবে, কাফির্রদের সকল কর্ম নিফ্ল
২০০
কাফির ও মুশরিকদের পরকালীন শাম্তি ..... ২০১
মু'মিনদের পরকালীন সুখয় জীবন ..... २०১
কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাসমূহ ..... ২०8
কাফিন্ন-यালিমরা কিয়ামতের দিন তাহাদের আফ্সোসও অনুতাপের কারণে দাঁতদ্বারা নিজ্জেদের হাতে কাট্তিত থাক্কিবে২०१
প্বিত্র কুর্রআননর সাথে কাফিরদhর চরম ধৃষ্টা ..... ২০৮
কুরজান সশ্পর্কে কাশির্রদের অবাঙ্তিত প্রশ্নের জবাব ..... ২১০
জাহন্নামে কিতাবে কাফি্রদের ফেল্ন হইবে ..... ২১২
হযরত রাসাস্ন্নাহ (সা)-এর রিসালাতকে অস্বীকররকারী মুশরিকদের প্রতি কঠিন শাস্তির ঘোষণা, বেমন পৃর্ববর্তাদ্রর উপরও ইহয়াছিন ..... ২১৩
قَ قَرُوْن ..... ২১৬

মুশরিকদের নিন্দনীয় স্বভাব তাহারা রাসূলূল্মাহ্ (সা)-এর দোষচর্চা করে ২১৮
কাফিররা চতুষ্পদ জ্ন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ২১৯
মহান আল্মাহ্র অস্তিত্q ও পৃর্ণ কুদ্রতের প্রমাণ ২২০
রাত ও দিনের সৃষ্টি আল্মাহ্র মহান কুদ্রত এবং মানুষের জন্য মহা উপকারী ২২০
মহান আল্লাহ্র অসীম ফমমতার নিদর্শন ২২১
মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের মাঝেও মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান : ২২৩
হযরত মুহাম্মদ (সা) সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত ২২৫
নদী-নালা, সাগর ও মহাসাগর এবং উহাদের সুমিষ্ঠ ও লবণাক্ত পানিও মাঝেেও
মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমান বিদ্যমান
২২৬
লোনা ও মিষ্টি দুই দরিয়ার মােে যে অদৃশ্য অন্তরায়, তাও আল্মাহ্র অস্তিত্বের ও
কুদ্রতের নিদশ্শন
মুশরিক ও কাফিরদের মূর্খতার উল্লেখ ২২৮-
হযরত মুহাল্মদ (সা) "বাশীর ও নাयীর" হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন ২২৯
মহান আল্মাহর সন্ত্রুষ্টির জন্যই তাঁহার ইবাদত করিতে হইবে এবং তাঁহার উপরই
পূর্ণ ভরসা করিতে হইবে
হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই আল্মাহ্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, সুতরাং
তাঁহার থেকেই সব কিছুকে জানিয়া নিতে হইবে ২৩১
মহান আল্পাহ্ ভিন্ন অন্যকে সিজ্দা করার তীব্র প্রতিবাদ ২৩২
আসমান-यমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্গহ-নक্ষত্র ইত্যাদি সৃষ্টি এবং দিবা ও রাত্রি সৃষ্টিতে
মহান আল্মাহ্র বিরাট নিদর্শন রহিয়াছে
২৩৩
আল্লাহ্ তাআলার খাস বান্দাগণের কতিপয় বিশেষ তুণাবলী ৩৩৬
দোযখের শাস্তির ভয়াবহতা ২৩৯
অপব্যয় ও অপচয় না করা এবং কৃপণতা পরিহার করা মু’মিন বান্দার ণুণ
মহান আল্মাহ্র সাথে শরীক করাসহ কতিপয় বড়বড় ওুনাহ ২8১
গ্তুনাহ হইতে অবশ্যই তাওবা করিতে হইবে 288
288
'তাওবার ফহ্যীলত ২৪৮
আল্লাহ্ তা‘আলার প্রিয় বান্দাগণের কতিপয় ওুণাবলী ২৪৯
সুসন্তানের জন্য দুআ করা ২৫২
আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণের বিনিময় এবং অবাধ্যদের শাস্তি ২৫৪
সূরা আশ্-শু "আরা
$209-000$
কাফিরদের ঈমান না আনিবার কারণে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বে মনোঃকষ্ট পাইতেছেন তাহার লাঘব ২৫৮
কাহারো ঈমান আনয়ন অথবা না আনয়ন সম্পূর্ণ মহান আল্লাহৃর ইখ্তিয়ারে ২৫৯

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকারের পরিণতি ভয়াবহ হইবে ২৬০
হযরত মূসা (আ) ও স্বৈরাচারী ফির'আউনের কাহিনী ২৬২
আল্লাহ্দ্রোহী ফির'আউনের কুফ্রী, অহংকার ও অবাধ্যতার সংবাদ ২৬৬
ফির‘আউনের অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়ির কাহিনী ১ ১৬৮
কুফ্রের উপর ঈমানের জয় ২৭১
কুফরের পরাজয় এবং যাদুকরদের ঈমান গ্রহণ ও শাহাদাত বরণ ২৪
আল্নাহৃদ্রোহী ফির আউনের পরাজয় এবং পরবর্তী ঘটনা ২৭৫
ফির‘আউন ও তাহার বাহিনী পানিতে নিম্জজ্জিত হইল ২৭৯
হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার জাতির মূর্তি পূজার ঘটনা ২৮৩
মহান আল্লাহ্র কতিপয় গুণাবলী ২৮৫
হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দুআসমূহ ২৮৭
আখিরাতে ঈমান ভিন্ন কোন কিছুই কজে আসিবে না ২৯০
‘কাল্ব সালীম’-এর মর্ম ২৯০
জান্নাতীগণকে সসম্মানের জান্নাতে প্রেরণ এবং জাহান্নামীদের`উপুড় করিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়ার বিষয়
কাফিরদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না ২৯৩
পৃথিবীতে মূর্তিপূজা ও শির্ক আরশ্ভ হইবার পর প্রথম রাসূল হইলেন নূহ্ (আ) ২৯৪
মু’মিনগণ সম্পর্কে কাফিরদের গুরুতর ও অশ্লীল উক্তি ২৯৫
মু’মিনগণকে তাড়াইয়া দেওয়া কোন নবীর কাজ নহে ২৯৬
দুর্ভাগা কাওমে নূহ--এর অবাধ্যতা ও করুণ পরিণতি ২৯৭
দুরাচারী কাওমে হূদ-এর ঘটনা . ২৯৯
ম্মৃতিস্তুম্ভ নির্মাণ সময় ও অর্থের অপচয় ছড়া কিছ্ন নহে ৩০০
মহান আল্নাহ্ আদদ জাতিকে তাহাদের প্রতি তাহার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা
স্মরণ করাইয়া তাঁহার দীন্নে প্রতি আহ্বান করিয়াছেন
vo১
আল্লাহ্র আহ্নানের জবাবে হূদ জাতি যাহা বলিয়াছিল ৩০২
শক্তিশালী আদ জাতির বিনাশ ৩০৩
সামুদ জাতির কাহিনী vo৬
সামূদ জাত্রিকে দেওয়া আল্নাহর নিয়ামতের বর্ণনা ৩০৭
इयরত সালিহ্ (আ)-কে সামূদ জাতি যেই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলিয়াছিল উহার
বিবরণ
সামূদ জাতি সমূলে ধ্বংস হইল ৩১০
কাওমে লূতের বিবরণ ৩১১
হযরত লূত (আ) তাঁহার কাওমকে অশ্লীল কাজে বাধা দিলে তাহারা যাহা বলিয়া
ছিল তাহার বর্ণনা ও তাহাদের ভয়াবহ পরিণতি

আয়কা বা মাদইয়ান বাসীদের কাহিনী ও হযরত ঙআইব（আ）－কে না মানিবার
কারণে তাহাদের ধ্ণংস হওয়া
পরিমাপে কম－বেশী না করা এবং পৃথিবীতে ফিত্না ফাসাদ না করা আর ছিনতাইর মত অপরাধমূলক ‘কাজ না করা
আয়কাবাসীরা হযরত শ্আইব（আ）－কে নবী মানিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার সম্পর্কে গুরুত্ব মন্তব্য করিল ง১৭
কাওমে ণ九‘আইবের পরিণতি ৩১b－
আল－কুরআন অবতরণ সস্পর্কে ৩২১
পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্মাহ্（সা）－এর আগমন সম্পর্কিত সুসংবাদ ছিল

৩২৩
কুরাইশ কাফিরদের পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষ ৩২৪
সত্যের প্রতি অস্বীকৃতি ও বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণতি ৩২৬
কাফিরদের ধন－সশ্পদ ও ভোগ－বিলাসের বস্তু তাহাদের কোন কাজে আসিবেন্না ৩২৭
পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণিকতা ও সংরক্ষণের অপূর্ব ব্যবস্থাপনা ৩২৯
মহান আল্মাহ্ তাঁহার রাসূলকে তাঁহার নিকটআছ্মীয়দিগকে．ঈমানের আহ্নান
জানানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাহাদের প্রতি সদয় হইবার কথা বলিলেন
রাসূনুল্লাহ्（সা）প্রতি মহান আল্লাহ्র নেক নযর ৩৩৯
রাসূলুল্লাহ্（সা）－এর সন্মুথে ও পশচাতে সমভাবে দেখা ৩8০
পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্（সা）－এর রিসালাত সম্পর্কে মুশরিক ও কাফিরদের মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ

085
মুশরিক，কাফির，অশ্লীল বা ভ্রান্ত করি এবং তাহাদের অনুসরণকারীরাও উদ্ভান্ত ৩৪৩
সাধারণ কবিদের স্বভাব ：৩৪৩
ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ কবি প্রসন্গে ，৩৪৬
কবিতার মাধ্যমে আল্ধাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা করা，আল্লাহ্ ও তাঁহার বিরোধী
শক্তির মুণ্তপাত করা，ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা পুণ্যের কাজ
সূরা আন-নাম্ল

আল－কুরআন যাহাদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদবহনকারী ：৩৫২
পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে জীবন হয় অশান্তিময় ৩৫২
হযরত মূসা（আ．）－এর নবুওয়াত ও ফির আউনের ঘটনা ৩ ৩৫৪
খারাপ কাজ করিয়া তাওবার পর ভাল কাজ করিলে মহান আল্লাহ্ গুনাহ্ ক্ষমা •
করিয়া দেন
মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা（আ）－কে মু＂জিযা প্রদান করিলেন ৩৫৭
ফির‘আউন হযরত মূসা（আ）－এর মু’জিযা সত্য জানিয়াও অহংকার বশত অন্বীকার করিল

## [大ৌদ্দ]

মক্কার কাফির ও সুশরিকদিগকে মহান আাল্লাহ্ ফির ‘আউন ও তাহার বাহিনীর ভয়াবহ পরিণণতি হইতে শিক্ষ্র গহণের জাম্বান জানান
veb
হযরতত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আা) প্রতি মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামত
তাঁহাদেরকে নবুওয়াত, সায্রাজ্য ও রষষ্বীয় ক্ষমত দান করিয়াছেনন
৩৫৯
হযরত সুলায়মান (আ) সকল প্রাণী ও পাখির ভাষা জানিতেন ৩৬০
হযরত সুলায়মান (অ) ও হॅহুদ পাখির ঘটনা ৩৬৪
হুদহুদ পাখি কর্ত্থক হযরত সুলায়মান (আ)-কে সাবা রাণী বিল্কীস-এর সংবাদ গ্রান
সাবা জ়াতি সস্পক্কে হুদুদ -এর সংবাদের প্রেক্ষিত হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি প্রেরণ ও তাহার প্রতি্রিয়া
বিল্কীস হযরত সুলায়মন (অা) চিঠি পাইয়া বেই ব্যবश্থা নিয়াছিলেন তাহা সশ্পর্কে বিবরণ

ง१8
বিन্কীসের দূতগণের আiগমন ৩৭৬
বিল্কীলের ইসলাম গ্রহণ ও পরবর্তী ঘটনা ৩৭b
বিল্কীসের অপৃর্ব সিংহাসন অলৌকিকভাবে ইয়ামান হইতে জেরুজালেম আনয়ুন করা ইইন

Obo
বিরাট দান পাইলে আল্নাহ্র শ্তকরিয়া ও বেশী বেশী জ্ঞাপন করিতে হয় ৩৮২
বিল্কীসকে পরীক্ষার জন্য তাঁহার সিংহাসনটি পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইল ৩b৩
বিল্কীস অত্ত্ত বুদ্দিমতী ছিলেন ObO
হযরত সুলায়মান (আ) বিল্কীসের জন্য স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ তৈয়ারী কর্য়া হিলেন

Ob-8
বিল্কীসের ইসলাম গ্রহণ ৩b৫
হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন ও অলৌকিক ভ্রমণ ৩b৫
সামূদ জাতি তাহাদের নবীর প্রতি যেই আচরণ করিয়াছিল উহার বিবরণ ৩৮৯
সামূদ জাতির বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্র এবং মহান আল্লাহ্র কৌশল ৩৯২
হযরত সালিহ্ (আ)-কে হত্যার পরিকল্পনা বিফল ইইল, ফলে ষড়যন্ত্রকারীরাই ধ্বংস হইল

৩৯8
কাওমে নূতের অশ্ধীন ও নির্লজ্জ কর্মকা৫ এবং এ বিষয়ে সতর্কতা আর অবশেবে ধ্রংস

৩৯৫
মহান আল্লাহ্র দানের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করা কর্তব্য, ঢাঁহার মনোনীত বান্দাগণ এ্রই কাজ করিয়া থাকেন

৩৯৭
শিরকের অসারতা • ৩৯৮
মহান আল্লাহ্ তাঁহার মহাশক্তি ও একত্ববাদের প্রমাণ দিচ্ছেন 800
বিপদে আপদে মহান আল্লাহ্র নিকটই ফরিয়াদ করিতে হইবে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে
মানুষ পৃথিবীতে আল্মাহ্র প্রততিনিধি, তিনি সকল মানুষকে একসাথে পৃথিবীতে
পাঠাননি, এক সাথে পাঠাইলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হইত ..... 80৫
মহান আল্লাহই সর্বাবস্থায় মানুষের সহায় ও প্রদর্শক, সুতরাং তাঁহার কোন শরীক থাকিতে পারে না ..... 809
মানুষের আদি সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর পুনরাবৃত্তি আল্মাহ্ই করিবেন, জীবনোপকরণ তিনিই দেন, সুতরাং তাঁহার কোন শরীক নেই ..... 809
আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্মাহ্ তা'আলার এবং কিয়ামত ও পুনরুত্থানের জ্ঞানও একমাত্র ডাঁহারই ..... 80৯
কাফিরদের কিয়ামত ও পুনরুথ্থান অস্বীকারের জবাব ..... 8১」
কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের বিদ্রপাশ্মক উক্তির প্রতিবাদ ..... 8১৩
বনী ইসরাঈলের মধ্যেকার বিরোধ ও বিতর্কিত বিষয় সস্পর্কে কুরআন সত্য ফয়়সানা প্রদান করিয়াছে ..... 
শেষ যামানায় মক্কা হইতে একটি প্রাণী বাহির হইবে, উহা মানুষের সাথে কথা বলিবে ..... $8 ১ 9$
কিয়ামত দিবস মহান আল্মাহ্ ঢাঁহার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত করিবেন ..... 8২৩
আম্বিয়ায়ে কেরামের আনীত বাণীকে বিপ্বাস করিবার জন্য তাগিদ ..... 8 88
কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ ..... 8২৫
 ..... 8२१
একমাত্র আল্মাহ্র ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য নবী (সা)-কে আল্মাহর হুকুম ..... 8২৯
পবিত্র মক্কা নগরীর মর্যাদা ..... 8৩○
মহান আল্লাহ্ মানুষের কার্যাবলী সম্পক্কে সম্পূর্ণ অবহিত ..... 8৩১
সূরা আল-কাসাস800-(२2
মহান आল্gাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহা্বদ (সা)-কে মৃসা ও ফির্র অাউনের সংবাদ দিত্ছেন ..... 808
দूर्বল ও निर्याতিতেন সशয় এক্যাত্র आা্মাহ ..... 8৩৫
 ..... 8৩৭
শিফ মৃসাকে নদীতে নিক্ষে, তাঁাকে ফিন্র আউন ঘরে থাকিবার ব্যবস্থ, নিজ জনनी ক্ত্ভক দू४পান ইত্যাদি বিষয় ..... 880
হয়ত মূনা (आ)-এর শশশবের বর্ণনার পর ঢাহার ব্যীবনের ঘটনা ..... 888
কিব্তীকে হত্যার পর হযরত মূসা (আ) মাদ্ইয়ানে চলিয়া গেলেন ..... 888
মাদ্ইয়ানে হযরত ঔ‘আইব (আ)-এর সহিত হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষৎৎ এবং সেইখানে অবগ্যান ..... 88®
(অ) র্র সহিত বিবাহ দেয়ার চুক্তি করিলেন88 ©
হযরত মূসা (আ) আট বছর অথবা দশ বছর মজদূূী করিলেন ..... 8৫৬
মাদ্ইয়ান থেকে হযরত মূস্যা (আ)-এর প্রস্থানের প্রস্তুতি ..... 8৫b
হযরত মূসা (আ)-এর মিসর যাত্রা এবং নবুওয়াত লাভ ..... 8৬」
মহান আল্লাহ্ কর্তৃক হযরতত মূসা (আ)-কে মু'জিযা প্রদান ..... 8৬২
হযরত মূসা (আ)-কে মহান আল্লাহ্ সীমানংঘনকারী ফির‘আউনের নিকট তাঁহার বাণী নিয়ে যাইতে আদেশ দিলেন ..... 8৬8
মহান আল্লাহ্র দরবারে হযরত মূসা (আ)-এর দু‘আ ..... 8৬৫
হযরত মূসা ও হারূন এবং তাহাদের অনুসারীগণকে দুই জাহানের কল্যাণ দান ..... 8৬৬
হযরত মূসা ও হারন (আ) ফির্আউনের নিকট তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের পয়গাম পৌছাইলেন ..... 8৬৭
ফির ‘আউন তাওহীদের দাতয়াত পাইয়া যাহা বলিয়াছিল ..... 8৬b
ফিরআআউনের কুফরী, অহংকার ও উপাস্য হইবার মিথ্যা দাবী প্রসজ্গে ..... 8৬৯
ফির‘আউনের কুফরীী ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি ..... 89」
হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান ..... ৪१२
তাওরাত নাযিলের পর মহান আল্লাহ্ কোন জাতিকে আসমানী ও যমীনী শাস্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে ধ্ণংস করেন নাই ..... 8৭৩
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের দলীল ..... 898
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁহার আনুগত্যের ভৌক্তিকতা এবং কাফির ও মুশরিকদের অমূলক প্রশ্ন ..... 89
হযরত মুহাম্মদ (সা)-রর প্রতি অবতারিত আল-কুরআনের মর্যাদা ও পূর্ণাঞ্গতা ..... $8 \mathrm{~b}-\mathrm{s}$
আহলে কিতাবের সত্যিকার আলেমগণ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করেন ..... 868
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের প্রতি যথাযথ ঈমান আনার পর কুরআনের উপরও ঈমান আনিলে দ্বিগুণ সাওয়াব ..... $86 ৫$
মূर्थ ও আহম্মক লোকদের সাথে তর্কে জড়াইতে নাই ..... 86৬
হিদায়েতের একমাত্র মালিক আল্মাহ্, মক্কাবাসীদের প্রতি মহান আল্লাহ্র হুশিয়ারী ..... 8৯২
মহান আল্লাহ্ পরম ন্যায়পরায়ণ ..... 8৯২
আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের জন্য প্রস্তুত পরকালের স্থায়ী নিয়ামত এবং দুনিয়ার সাম্গীী মধ্যে তুননা ..... 8৯8
কিয়ামত দিবসে কাফির ও মুশরিক এবং দেবতা ও উপাস্যদের করুণ অবস্থা ..... 8৯৬
আল্লাহ্ তাআলা কবরে এবং কিয়ামত দিবসে বান্দাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন ..... 8৯৯
সৃষ্টি করিবার, না করিবার ক্ষমতা এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ মনোনীত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র, এইসব বিষয়ে কাহারো কোন হাত নেই ..... ৫OO
রাত-দিনেনর সৃষ্টি ও একের্ পর অপরের আগমন মহান আল্লাহ্র সর্বাভৌম ক্মতা ও একত্বাবাদের বিরাট নির্দশন ..... ৫০২

আল্মাহ্ তা‘আলার শরীক স্থির করার বা তূলনা করা ও চরম বোকামী ৫০8
কারুন－এর গর্ব ও অহংকার ..... ৫O৫
দুনিয়ার অংশ ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়，সাথে সবাইর হক ও অধিকার অবশ্যই আদায় করিতে হইবে ..... 『Oい
কারুনকে সদুপদেশ দেওয়ার প্রেক্ষিতে কার্নন যাহা বলিয়াছিল，তাহার উত্তর ..... ৫০৬
আল্লাহ্র্রোহী ও ইসলাম বিরোধীদের পার্থিব ধন－সম্পদ দেখে উহার আকাঙক্ষা করা উচিত নহে ..... ৫০৯
কারূন তাহার দলবল সহায় সম্পদসহ ভূগর্ভে প্রেথিত হইল ..... ৫১১
সম্পদের প্রাচুর্यতা কস্মিনকালেও আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়ভাজন হওয়ার দলীল নহে ..... ৫ゝ8
যাহারা দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে না，আখিরাতে তাহাদৈর ওভ পরিণতি，পক্ষান্তরে যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য，বিদ্রোহ ও ফাসাদ সৃষ্টি করে তাহাদের অশ্ভ পরিণতি ..... ৫১৬
সূরা আা－আনকাবূত
মু’মিন বান্দাগণকে মহান আল্মাহ্ অবশ্যই পরীক্ষা করিবেন ..... ৫২8
যাহারা অপকর্ম করে তাহারা যেন মনে না করে যে তাহারা আল্লাহ্র আওতার বাইরে চলিয়া গিয়াছে ..... ৫২৫
সৎকর্মশীলদের আমলের পূর্ণ ও উত্তম বিনিময় দেওয়া হইবে ..... ৫২৬
বান্দার সৎকাজ তাহার নিজের স্বার্থেই করিতে ইইবে ..... ৫২い
ঈমানদার ও নেক আমলকারীর অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন ..... ৫২৬
তাওইীদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে এবং মাতাপিতার সাতে সদ্ব্যবহার করিতে হইতে ..... ৫২৭
মুখেমুখে ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের অবস্থা ..... ৫र৯
কুরাইশ কাফিরদের অযৌক্তিক ও মিথ্যাকথা সম্পর্কে ..... 『৩২
কুফর ও গুমরাহীর প্রতি আহ্বানকারী কাফির নেতাদের শাস্তি ..... 『৩৩
অন্যের উপর যুলুম，অন্যের মালামাল লুটপাট，অপমান，ইজ্জত হরণ ইত্যাদির অবশ্যই বিচার হইবে ..... Q৩8
হযরত নূহ্（আ）－এর কাওমের বিবরণ ..... ©৩৫
কাওমে নূহের বিবরণ দ্বারা মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ（সা）－কে সান্ত্বনা দিয়াছেন ..... 『৩৬
হযরত ইব্রাহীম（আ）－এর তাঁহার কাওমে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিতে এবং তাঁহার নিকট রিযিক চাইতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে আহ্রান জানান ..... ৫৩৯
হযরত ইব্রাহীম（আ）কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কাওমকে যাহা বলিয়াছিলেন ..... ©8১
ইব্ন কাছীর—— ৩（৮ম）

হযরত ইব্রাইীমের প্রতি তাহার কাওমের নিষ্ঠুর ও তমানবিক সিদ্ধান্ত এবং তাঁহাকে আাধুনে নিক্ষেপ
হয়ত ইবৃরাহীম（আা）णাঁহর কাওমকে যাহা বनिয়াছিলেন তাহার বর্ণনা ৫৪৫ কিয়ামতে কাফির ও মুশরিকদের কোন সাহায্যকারী थাকিবে না। কিত্তু মু＇মিনদের অবস্থ হইবে ভিন্নতর
হযরত ইব্রাহীমের দাওয়াতের ফল ..... ৫89
হযরত ইব্রাইীমের পুত্র সন্তান লাভ ..... ৫৫०
সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ（সা）হযরত ইব্রাহীমের বংশ্রর ..... ৫৫১
হযরত লূত（আ）－এর কাওমের অপকর্ম，অশ্লীলতা，কুফরী，দস্যুবৃত্তি，হত্যা ও লুণ্ঠন ইত্যাদির বর্ণনা ..... ৫৫৩
হযরত লূত（আ）－এর্র কাওমের ধ্ণংস হওয়ার সংবাদ ..... ৫৫くহযরত چ‘আইব（আ）মাদ্ইয়ানবাসীদেরকে মহান আল্লাহ্র ইবাদত ওআখিরাতের শাস্তিকে ভয় করিবার এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি না করিবার নির্দেশদিয়াছিলেন$৫ ৫ ৭$
অতীতকালে যেই সকল সম্প্রদায় নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত তাহাদের ধ্ণংসের বিবরণ ..... QQb
মুশরিকদের উপাস্যের বাতুলতার উদাহরণ ..... （৫）
আসমান，যমীন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ..... ৫৬マ
নামাযের বাস্তুব ফলাফল ..... ৫৬৩
সালাতের মণ্ব্যে যেসব গুণ থাকা অতীব জরুরী ..... ৫৬く
＇وَلَذْرُ اللُه آَكْبَرُ ..... ৫৬৬আহলে কিতাবের মধ্যে যাহারা ইসলাম সম্পর্কে জানিতে চায় তাহাদের সাথে উত্তম
পদ্ধতিতে তর্ক করিবে এবং বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে ..... ه৬৬
পুর্ববর্তী আসমানী কিতাবে যাহারা সত্যিকারভাবে বিশাসী তাহারা পবিত্র
কুরআনের প্রিও ঈমান আনে৫१०
পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্（সা）－এর গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে এবং তিনি ‘উন্মী নবী’ ছিলেন ..... ৫१১
পবির্র কুর্জন পূর্ববর্তীদদর কল্পিত কাহিনী নহে，মহান সত্তা আল্লাহ্ তাহা অবতীর্ণ করিয়াছ্নে ..... ৫৭৩
প্িি্র কুরজান শদগত ও অর্থগত দিক হইতে এক জীবন্ত মু＇জিযা ..... ৬৭৩
যুশরিক্দের হঠকারিতা ..... ৫৭८
পবিত্র কুর্রান মু＇মিনগণের জন্য রহমত ও উপদেশ ..... ৫११
মুশরিকদের মূর্খতা－আল্লাহ্র শাস্তি তৃরান্বিত করিবার ব্যস্ততা প্রকাশ ..... 『१৯
মু’মিনদিগকে হিজরতের নির্দেশ ..... （৫）
যেখানে থাকুক না কেন প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে ..... ৫b々
ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান ..... ৫৮－
প্রতিটি জীবের রিযিবের দায়িত্ণ মহান আল্লাহ্র ..... Qbo
মহান আল্লাহৃই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার ব্যাগ্য এবং উহার কারণ ..... ৫৮৬
দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অতিতুচ্ম পক্ষান্তরে，পরকালের জীবনই সত্যিকার জীবन ও চিतস্श！़ी ..... 『৮৭．
পবিত্র মক্কা নিরাপদ শহরমুশরিকরা পবিত্র মক্কার পবিब্রতা ও নিরাপত্তা বিনষ্ঠ কর্রিয়াছছিল，তাহারা হাসূলূল্মাহ্（সা）－কে পবিত্র মকা হইইতে বাহির কর্রিয়া দিয়াছ্ছিল৫৮৯
আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার eভ পরিণাম ..... ৫৯০
সূরা রূম
ক্রম ও পারস্য সম্যাট্দের জয় ও পরাজয় প্রসজ্গে বিস্তারিত বিবরণণ ..... ৫৯২
ইয়াহৃদী ও মুশরিকন্রাই মুসলমানদের চরম শর্রా ..... ৬०『
উর্ধলোকও অষঃলোকেরে যাবতীয় বস্থুই প্রমাণ করে বে，আল্লাহ্ এক ও অদ্দিতীয় ..... ৬оя
আন্বিয়ায়ে কিরামের আনীত জীবন বিধান অনুসরণ না করিলেে বিপর্যয় অনিবার্य ..... ৬০৭
মহান আল্লাহৃই আদি সৃধ্টিকর্ত। তিনি ছাড়া মুশরিকদ্দে দেবদেবী ও উপাস্য সবই মিথ্যা ও জসার ..... ৬১০
কেন কোন সময় বিশশষভাবে আল্লাহ্র পবিত্রত ঘোষণা করিতে হইবে ..... ப১」
আল্মাহ্ ত＇আলা মহাশক্তি ও ছম্যতর অধিকারী বে，তিনি প্রর্পর বিরোধী ওশক্তির অধিকারী ইইতে দুইটি বস্হু সৃষ্টি করেন৬১২
মৃতকে পুনর্জীবিত করার প্র্াণ ..... ৬১৩
মহান আল্লাহ্র অপৃর্ব নিদর্শন এই যে，তিনি তোমাদের আাদি পিতা আদম（আ）－কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম হইতে তোমাদের সৃষ্টিকরিয়াছেন৬ 38
মানুষ্েের মাঝ্েে দাশপত্য সশ্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন মহান আল্মাহ্ ..... ৬১৫
মানুষ্যের বিচিট্র বর্ণ ও তাযার মাবেও মহান আল্লাহ্র একত্বাদের প্রমাণ বিদ্যমান ..... ৬১৬
দিবাভাগে কর্মব্যস্ততা ও রজনীতে বিশাম，ইহাতে ও আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণ রহহিয়াছে ..... ৬১৬
আকাশ বিদ্যুতের চ্মক，আকাশ হইতে বারিবর্বণ，পৃথিবী ও আকাশকে স্থিতি অবস্থায়া রাখা এই সবেই মহান আল্লাহ্，বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ..... ৬১b
আসমান ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্র মালিকানার অধীন，তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছ্ন，দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন ..... ৬১৯
আসমান ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা মহান আল্লাহ়র ..... ৬২০

একটি বিস্ময়কর উপমার সাহা্্যে মহান আাল্লাহ্ তাঁহার শরীীক স্থির করার অসারত বর্ণনা করিয়াছেন

৬২২
মিল্লাতে ইব্রাহীম－এর অনুসরণের নির্দেশ ৬২৪
কাফির ও মুশরিকদ্রে কঁচিকাচা সন্তানদিগগের বিষয়
৬২৬
আহলে সুন্নাত আল－জাম‘আত－ই সঠিক সত্য দল ও মুক্তিপ্পাপ্ত দল ৬২৯
শিরক হলো মূলত মহা যুল্ম ও মহান আল্লাহৃর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ৬৩১
মু’মিনকে সর্বাবস্থায় আল্মাহ্র প্রতি আস্থা ও ভরসা রাখিতে ইইবে ৬৩২
আস্মীয়－স্বজন，মিসৃকীন ও মুসাফিরের হক দেওয়ার জন্য নির্দেশ ৬৩৩
অধিক লাভের আশায় দান করা যাইবে না ৬৩৩
আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন রিযিকের ব্যবস্থাপনাও তিনি করিয়াছেন ৬৩৪
৬৩৬
＇কাফির ও মুশরিকদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মহান আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ
করার নির্দেশ দিয়েছেন
৬৩৭
আল্মাহ্ তা＇আলা তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার আনুগত্যে অটল থাকিবার জন্য ও সৎকজজে প্রতিযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন．
মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ－‘বৃষ্টির পৃর্বে বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী বায়ু প্রেরণ’ ৬৩৯
মু’মিনদের সাহায্য করা আল্মাহৃর দায়িত্ব ৬৪০
মেঘমালা হইতে মহান আল্লাহ্ কি উপায়ে বৃষ্টিবর্ষণ করেন ৬৪১
বিভিন্ন প্রকার বায়ু ৬৪৩
হিদায়েতের পৃর্ণাঙ্গ শক্তি ও ক্ষমতা মহান আল্লাহ্র ৬৪৫
মৃত ব্যক্তি কি জীবিতের সালাম ও কথা খনিতে পায় ？৬৪৫
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর ও পরবর্তী কাল いく১
কাফিরদের মুর্খতা ও বোকামী ৬৫৩
সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরার জন্য মহান আল্মাহ্ পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রকার
উদাহরণ পেশ করিয়াছেন
সূরা রূমের ফयীলত ৬৫৬

## সূরা লুক্মান <br> $\cdots 9-904$

যাহাদের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত হেদায়েত ও রহমত ৬৫৮
অসৎ লোকদের কার্যকলাপ গানবাদ্য，তবলা－বেহালা দ্বারা আনন্দ স্ফূর্তি করা ৬৫৯
い৫৯
গানবাদ্যে যাহারা মত্ত থাকে তাহাদের অবস্থা ও পরিণতি ৬৬০
যাহারা পরম সৌভাগ্যবান ও তাহাদের প্রাপ্তি ．৬৬১
মহান আল্লাহ্র অসীম কুদ্রতও ক্ষমতা ৬৬২
হযরত লুক্মান (রা)-কে ছিলেন ?

৬৬৩

৬৬৮
হযরত লুক্মান (রা)-এর উপদেশ তাঁহার পুত্রকে ..... ৬৬৮
মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে হইবে ..... ৬৬৯
সন্তানকে পূর্ণ দুইবছর দুধ পান করাইতে হইবে ..... ৬৬৯
গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ে হযরত লুক্মান (রা) ঢাঁহার পুত্রকে যে সকল উপদেশদিয়াছেন, সকল মুসলমানকে তাহা মান্য করা অতীব জরুরী৬१२
অপ্রসিদ্ধি ও ন্ম্রতা সম্পর্কে উপদেশমালা ..... ৬१৭
খ্যাতি সম্পর্কে বর্ণিত হাসীদসমূহ ..... ৬৭৯
সৎচরিত্র সম্পর্কে হাদীস সমূহ ..... ৬b-J
গর্ব সম্পর্কে হাদীস সমূহ ..... ৬b (《
বান্দাদিগের প্রতি মহান আল্মাহৃর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ..... ৬৮৬
মুশরিকরাও জানে যে, আল্লাহ্ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা' ..... ৬bb
আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী, মহত্ত্ব ও কলেমাসমূহ গণনা করা ও উহার স্বর্পপ
অনুধাবন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে৬৮-৯
মহান আল্লাহ্ তাঁহার অসীম কুদ্রতের কথা বলিয়া তাঁহার একত্তের প্রমাণ পেশ করিতেছেন ..... ৬৯২
বিশাল সমুদ্রে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশেই নৌযানসমূহ চলাচল করে, ইহাও তাঁহার একত্বের প্রমাণ ..... ৬৯8
মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করিতেছেন ..... ৬৯৬
গাইব-অদৃশ্য সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞান আল্নাহ্ তাআলার ..... ৬৯৮
হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ..... ৬৯৯
হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ..... 900
হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ..... १०১
বনূ আমির গোত্রীয় জনৈক সাহাবী বর্ণিত হাদীস ..... ৭०२
কোথায় কাহার মৃত্যু ও কখন মৃত্যু হইবে মহান আল্মাহ্ ভিন্ন তাহা কেউ জানে না ..... 908
সূরা আস্-সাজ্দা ..... $909-904$
পবিত্র কুরআন আল্নাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ..... q०৮
আল্মাহ্ তাআলা ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই ..... ৭০৯
কোন দিবসে কি জিনিষ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন ? ..... ৭০৯
মহান আল্লাহৃই সকল কিছু পরিচালনা করেন ..... १১০
মানব সৃষ্টির উপাদান ও নির্যাস ..... १コ১
পুনরুখ্থানকে মুশরিকদের অমূলক ও অবাস্তব ধারণা করার অসারতা ..... १১২

## [বাইশ]

প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর ফিরিশ্তা নিযুক্ত রহিয়াছে ..... 930
কিয়ামতে সুশরিক্দের অবস্থার বর্ণা ..... 9 9
जকান্ত অনুগতী মু’মিনদের কতিপয় জণণাবলী ও তাহাদের পুরক্কার ..... १९৭
সঙলোক ও পাপচারীরা কিয়ামতে কথ্েনা সমান হইবে না ..... ৭২৬
জাহন্নামীরা জাহান্নাম হইতে বাহির ইইলে চাহিলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে ..... १২१
কিয়ামতে আল্পাহ্র সহিত সাক্ষাতে কোন সন্দেহ নাই ..... ৭২৯
আল্মাহ্ ও তাহার রাসূলের অবাধ্যতার কারণে যেই জনপদঞলি ধ্রংস হইয়াছিল উহার উদাহরণ ..... ৭৩২
আল্লাহ্র আযাব ও গযব অবতীর্ণের জন্য কাফিরদের ব্যস্ততা ..... १৩৫



# তাফসীর ঃ সূরা আন-নূর 

[มদীনায় অবতীণ]


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


অনুবাদ ঃ (১) ইহা একটি সূরা, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্য পালनीয় করিয়াছি, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুম্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্গহণ কর। (২) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ইহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিগের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাকে ও পরকালে বিশ্বাসী হও, মু’মিনদিগের একটি দল যেন উহাদিগের শাষ্তি প্রত্যক্ষ করে।
ইব্ন কাছীর— 8 (b-ম)

তাফস্সীর : "ইহা একটি সূরা যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি" ইহা বলিয়া আল্লাহ্ তাআলা সূরাটির মর্যাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইহার অর্থ এই নহে বে, অন্যান্য সৃরা মর্যাদাসশ্শন্ন নহে। সূরার মধ্যে আমি (আল্লাহ) হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেব ও শরীয়াতের দఆ বিধান বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, শরীীয়াতের নির্দেশ তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্মতি আমি নির্ধারণ করিয়াছি।
 তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে :
"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশত কমাঘাত কর"। অত আায়াতে ব্যভিচারের দఆবিধান বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোো রহহিয়াছে। এবং বিষয়টি অনেকটা ব্যাখ্যা সাপপক্র। কারণ বেই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিণ্ত হয় সে হয় আদ্ৗ বিবাছ করে নাই। অথবা শরীয়াত সম্মত বিবাহ করিয়া তাহার স্তী মিলনও ঘট্য়াছে। এবং সে বালিগ এবং আयाদও বটে। यদি সে আদৌ বিবাহ না করিয়া থাকে তবে, লে ক্ষেত্রে তাহার দণ হইল একশত কষাঘাত। यেমন আায়াতে ইহা স্পষ্ট। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তাহাকে এক বৎসরের জন্য দেশাতরিতও করিতে হইবে। কিন্ু ইমাম আयম আবূ হানীফা (র) বলেন, দেশান্তরিত করিবার বিষয়টি ইমাম ও শাসকের বিবেচানাধীন থাকিবে। তাহারা তাহাকে দেশান্তরিত করা সমীচীন মনে করিলে করা হইবে নচেৎ নহে।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁাদের মতের সমর্থনে বেই দলিল পেশ করেন, তাহা হইল, বুথারী ও মুসলিম শরীীফ ইমাম যুহরী (র) কর্ত্রক হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুনাহী (রা) হইতে বর্ণিত, তাহারা বলেন, একবার দুইজন গ্রাম্যোক রাসাসুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিন, অতঃপর তাহাদের একজন বলিল, আমার এই ছেলেটি এই ব্যক্তির বাড়িতে মজদুরী করিত। সে তাহার ষ্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, অতঃপর আমি তাহাকে একশত বক্রী ও একটি বাঁদী ফিদিয়া হিসাবে দিয়াছি। কিষ্মু পরে আলিমগণণর নিকট ফাত্ওওয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিলেন, আমার ছেনেকে একশত কমাঘাত করিতে হইবে এবং এক বৎসরের জন্য দেশাত্তরিত করতে হইবে। আর এই লোকটির শ্র্রীকে পাথর নিক্কেপ কর্রিয়া প্রাণ নাশ করিতে হইবে। ঢখন রাসূনুল্बাহ্ (গা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যঁঁার হাতে আমার জীবন, জামি

তোমাদের মাঝে আল্লাহুর কিতাব দারা ফায়সালা করিব। তুমি যেই বক্রী ও বাঁদী দিয়াছ, উহা তোমাকে ফেরৎ দেওয়া হইব্রে এবং তোমার ছেলেকেে একশত কমাঘাত করা হইবে ও এক বৎসরের জন্য দেশাত্তরিত করা হইবে। জার হে উনাইস! তুমি ঐ লোকটির ग্ত্রীর নিকট গিয়া জিজ্ঞाসা কর, যদি লে ব্যভিচার স্বীকার কর্রিয়া লয়, তবে তাহাকে পাথর নিক্কেপ কর। অতঃপর উনাইস (রা) তাহার নিকট নিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বীকার করিন এবং উনাইস (রা) পাথর নিক্কেপ কর্রিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিল। এই হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় শে, অবিবাহিত পুকুষকে এক বৎসরের জন্য দেশাত্তরিত করিতে হইবে এবং একশত কোড়া লাগাইতে হইবে। আার যদি সে বিবাহিত হয় এবং বানিগ ও আयाদ হয়, शীতাহিত জ্ঞানের অধিকারী হয়, পাগল না হয় সে ক্ষেত্রে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশ. করিতে হইবে। বেমন ইমাম মালিক (র) বলেন, ইব্ন শিহাব (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হयরত উমর (রা) 丬ুৎবা দানকালে জাল্ধাহ্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল! আল্মাহ্ ত'অালা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন ও তাহার প্রতি কিতাব অবতীপ করিয়াছেন, ঢাঁহার প্রতি প্রেরিত কিতবের মধ্যে ‘পাথর নিক্ষেপ করা’ সম্পর্কিত
 পাথর নিক্ষেপ কর্যিয়া প্রাণনাশ করিয়াছ্ন এবং আমরাও উহা করিয়াছি। কিন্ুু এখন ভয় হইতেছে বে, কালক্ছেপণের সাথেসাথে মনুষ বনিয়া বসে, "আআারা তো আল্মাহ্র কিতবে পাথর নিক্কেপ করিয়া প্রাণনাশের কোন আয়াত পাই না।" ঢাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত একটি ফর্র্ ত্যাগ করিয়া ওমরাহ্ হইয়া यাইবে। বিবাহিত বালিগ, আयাদ ও জ্ঞা সস্পণ কোন ব্যক্তি পুরুষ হউক কিংবা ত্ত্রী ব্যভিচার করিলে তাহাকে পাথর নিক্ষে করিয়া প্রাণনাশ করিতে হইবে। ইহা আাল্gাহ্র কিতাবেরই একটি নির্দেশ। তবে শর্ত হইল ইহার দলিল-প্রমাণ, কিংবা পর্ভধারণ অথবা স্বীকারোক্তি থাকিতে হইবে। ইমাম বুथারী ও মুসলিম, মালিক (র) হইতে বহু দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ুু আমরা এখানে কেবল প্রয়োজনীয় অশ্শ উন্নেখ করিয়াছি।

ইমাম আহমাদ (র), হুসাইম (র), ..... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। একনার হযরত উমর (রা) ভাষণ দানকালে বলিলেন, ঢোমরা মনে রাখিও, কিছু লোক এমনও আছে, যাহারা এই কথ্া বলে বে, আল্লাহ্র কিতাবে পাথর নিক্ষেপ করিয়া জীবনनাশের কোন নির্দেশ নাই। এাছে ชখু কোড়া মারিবার নির্দ্রে। बথচ, রাসূলুল্নাহ্ (সা) পাথর মারিয়াছেন এবং আমরা তাহার পরে পাথর মারিয়া ব্যভিচারীর প্রাণনাশ কর্রিয়াছি। यদি কোন কথকের এই কथা বলিবার আশংকা না থাকিত বে, উমর (রা) আল্লাহ্র কিতবের বৃদ্ধি করিয়াছেন, "তবে আমি পাথর নিক্কেপ করিয়া প্রাণনাশ করা

সম্পর্কিত আয়াতকে কিতবে ঠিক ত্দ্রপ লিথিয়া দিতাম বেমন ঢাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল"। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন্ আবদুল্बাহ্ (র) হইভ় অত্র সূত্রে বর্ণনা কর্য়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হ্সাইম (র) ..... ইবৃন আাব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর ফাক্রা (রা) ভাষণ দানকালে ‘রজম’ (পাথর নিক্ষে করা) সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা অবশ্যই রজম করিব। কারণ ইহাও আল্লাহ্র একটি দঙ বিধান। মনে রাথিবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজম’ করিয়াছেন এবং ঢাহার ইন্তিকালের পরে আমরা ‘রজম’ করিয়াছি। यদি কিছू লোকের এই কথা বলিবার ভয় না হইত বে, উমর (রা) আল্মাহ্র কিতাবের বৃদ্ধি করিয়াছেন, তবে কুরআানের এক কোেে ইহা লিথিয়া দিতাম। উমর ইবনুল খাত্তাব, आাবদুর রহমান ইব্ন আাওফ (রা) এবং অমুক অমুক ইহার সাক্ষী ভে, রাসালূল్নাহ্ (সা) ‘রজম’ কর্রিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের পরে আমরাও ‘রজ’’ করিয়াছি। মনে রাখিবে অচিরেই এমন কিছু লোক আাঘ্যপ্রকাশ করিবে যাহারা ‘রজম’, শাফ‘‘অত ও কবর আযাবকে অগ্ধীকর করিবে এবং দোযবে বিদগ্ধ হইবার পর কিছু লোককে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে ইহাও অন্বীকার করিবে।

ইমাম আহ্মাদ (র) ইয়াহইয়া জাল-কাত্তান (র) ..... হযরতত উমর ফা木্রক (রা) হইচে বর্ণনা করেন, "সাধারণত ‘রজম’ সম্পর্কিত আয়াতকে অস্বীকার করিয়া তোমরা ষ্পংস হইও না"। ইমাম তিরমিযী (র) সাঈদের মাধ্যমে হযরতত উমর ফাক্রক (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্নে এবং উহাকে বিষ্ট বনিয়া মত্তব্য করিয়াছেন।

হাফি্য আবূ ইয়ানা মুসিলী (র) বলেন, উবায়দুন্নাহ্ ইব্ন উমর আন-কাওয়ার্রিরী (র) ..... কাগীর ইব্ন সাল্ত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মারওয়ানের নিকট ছিলাম, তথায় যায়িদ (রা) ও ছিলেন। যায়িদ ইবৃন সাবিত (রা) বলিলেন, আমরা পড়িতাম :

## 

"বিবাহিত পুরুম ও বিবাহিত নারী ব্যভিচার করিলে তোমরা তাহাদিগকে অবশ্যু ‘রজম’ করিবে।" তখন মারওয়ান বনিনেন, তবে আমি উহা কুরুানে লিপিবদ্জ করিব? তিনি বनिनেন, হযরত উমর (রা)-এর জীবफশায় একবার আমরা এই আলোচ্না করিয়াছিলাম, তখন হযরত উমর ফাক্রক (রা) বলিলেন, জমি তোমাদের এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছি। আমরা বলিলাম, "কিডাবে সমাধান করিবেন?" তিনি বলিলেন, একবার রাসূলূন্নাহ্ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তখন অন্যান্য আলোচননার সহিত রজমের আলোচনাও ইইন। লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে রজমের আয়াতটি লিথিয়া দিন। তিলি বনিলেন, এখন আর আমি উহা লিথিয়া দিতে পারি না। অথবা অনুর্রপ অন্য কিছू বনিলেন।

ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্নেথিতসূত্র সমূহে বর্ণিত হাদীস একটি অপরটির সমর্থক এবং প্রত্যেকটি হাদীসই ইহা প্রমাণ করে বে, রজমের আয়াত পূর্বে কুরআনে লিখিত ছিল, কিন্ুু পরে উহার তিলাওয়াত মানসূখ হইয়াছে। কিন্তু উহার হুকুম বহাল রহিয়াছে।

রাসূলুল্নাহ্ (সা) বাড়ীর চাকরের সহিত বেই শ্রীরোকটি ব্যভিচার কর্য়য়াছিল তাহাকে ‘রজম’ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং মায়েय (রা)ও গাম্মদিয়াকে (মহিলা) রজম কর্রিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকন ঘট্নাসমৃহের কোন একট্তিত্ওি ইহার উন্লেখ নাই বে রাসূলूন্নাহ্ (সা) রজমের পৃর্বে কাহাকেও কোড়া লাগাইয়াছেন। বরং বিভ্ন্ন সূত্রে যাহা বর্ণিত উহা দ্মারা ইহাই জানা যায় বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) ু্ধু রজম করিয়াছছন। কোন ঘটনাতেই কোড়া লাগাইবার উল্লেখ নাই।

অধিকাংশ উনামায়ে কিরাম্য়্যাযহাব ইহাই এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ (র) এই মতই পোষণ করেন। অবশ্য ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বিবাহিত আयाদ ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যভিচারী ব্যক্কিকে কুরআনে নির্দ্দশ অনুসারে কোড়া লাগাইতে হইবে এবং হাদীসের নির্দেশ অনুসারে তাহাকে রজমও করিতে হইবে। অর্থাৎ উভয় শা্তি ঢাহাকে ভোগ করিতে হইবে। প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেন, হযরত আনী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার ঢাঁহার নিকট ‘সাররাহ’’ নান্মী একজন বিবাহিত মহিলাকে ব্যভিচারের দাত্যে উপস্থিত করা হইল। বৃহ্পত্বিবার তাহাকে কোড়া মারা ছইল এবং ఆক্রবারে তাহাকে রজম করা হইল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহৃর কিতাবের নির্দেশ जনুসারে তো ঢাহাকে কোড়া মারা হইয়াছে, রাসূনূন্মাহ্ (সা)-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাকে রজম করা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ, জাবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ্ ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন। কাতাদাহ্ (র) ..... উবাদাহ্ ইবৃন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, র্রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"তোমরা আমার নিকট শরীয়াতের হহুম শিক্ষা গ্রহণ কর, আমার নিকট হইতে শরীয়াত্র হুকুম শিক্ষা প্রণ কর। আল্নাহ্ তাহাদের জন্য হহকুম নাযিল করিয়াছেন, অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত ষ্তীরোকের সহিত ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে একশত কোড়া লাগাইতে হইবে এবং এক বৃসরের জন্য দেশান্তরিত করিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত ত্তী লোকের সহিত ব্যভিচার করিলে, তাহাদিগকে একশত কোড়া লাগাইতে হইবে এবং রজমও করিতে হইবে"।
"আল্লাহ্র হকুম কার্যের করিবার্ বেলায় ব্যেন বিন্দু পরিমাণ দয়াও তোমাদ্রেকে মধ্যে পাইয়া না বসে"। এখানে সেই দয়া যাহা কোন হাকিম ও শাসককে দఆবিধান কায়েম করিতে বাধা প্রদান করে, উহাই নিষধ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক দয়া নিষিদ্ধ
 দఆবিধান কায়েম করিতে শাসক্কগণের অন্তরে যেন দয়া না আসে আর বিধান যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া না পড়ে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আতা ইবৃন আবূ রাবাহ (র) হইচে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াহে। হাদিসে বর্ণিত "তোমরা একে অপরের হু (দণ ও শাস্তি) ক্ষমা করিয়া দাও। অবশ্য আমার নিকট দఆ উপবোগী ঘটনা আসিলে অনিবার্যভবে উহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"।

 বৃষ্টি বর্ষণ অপেক্ষা উত্তম।"

কেহ কেহ আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যা এইর্পপ কর্রিয়াছেন, "দয়া কর্রিয়া শাস্তি হালৃকা করিও না এবং কঠিন প্রহারও করিও না বে, হাড্ডি ভাংগিয়া মায় বরং মধ্যম ধরনের -xাস্তি দিবে। আমির শা'বী এধং আতাও অনুন্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সাইদ ইব্ন আবূ আরুবাহ ..... মুহাষদ ইব্ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ঢুহ্মত প্রদানকারীকে উহার কাপড় না খুলিয়া কোড়া লাগাইতে হইবে। আর ব্যভিচারীকে কোড়া লাপাইতে হইবে কাপড় খুলিয়া। অতঃপপর তিনি


ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্ন ওবায়দুল্নাহ্ অাওखী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে এবং আবূ মুলায়কাহ্ উবায়দুল্gাহ্ ইব্ন जাবদুল্নাহ্ (র) ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণিত বে, হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর একটি বাদী ব্যভিচার করিলে তিনি তাহার দুই পায়ে কোড়া লাগাইলেন। নাফি (র) বলেন, আমার ধারণা তাহার পীঠেও কোড়া লাগাইলেন। নাফি (র) বলেন, আমি তখন এই আায়াত পাঠ করিলাম ঃ

তখন ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, বৎস! ঢুমি কি মনে কর, কোড়া লাগাইতে আমি কোন প্রকার দয়া দেখাইয়াছি? জাল্মাহ্ ত'আলা তো আমাকে তাহাকে হত্যা করিতে নির্দেশ দেন নাই। आার তাহার শরীরেরে চামড়া. মাথায় ঢুলিতেও হুকুম করেন নাই। जবশ্য আমি তাহাকে বেদনাদায়ক কোড়াই মার্রিয়াছি।


यদি অাল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি তোমাদের ঈমান থাকে তবে ব্যিচারীর প্রতি দও বিধান কায়েম কর এবং তাহাকে কঠিন শাঙ্তি দাও। কিত্ুু কঠিনও ভেন এমন না হয় বে,

তাহার হাড্ডি ভাংগিয়া যায়। মুসনাদ গ্গন্থে জনৈক সাহাবী (রা) হইত বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছাগল যবেহ করিতে আমার অন্তরে দয়ার সঞ্ধ্চার
 হইবে।

"আর তাহাদের শাস্তিকালে যেন মু’মিনদের একটি দন উপস্থিত থাকে।" মানুষের সম্মুখে ব্যডিচারী পুরুষ ও নারীকে শাস্তি দিলে ইহা একপ্রকার অশ্লীল কাজ হইতে বিরত রাখার পক্ষে কার্যকরী হয়। হাসান (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তাহাদের শাস্তি যেন প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয়।" আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন


 শব্দ বলা যায়।
 ও সাইদ ইব্ন জুবাইরও’ অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যুহরী (র) বলেন, 'ُ বলিতে তিনজন কিংবা তিনের অধিক বুঝায়। ইব্ন ওহব (র) বলেন, ইমাম মালিক (র)
 বুঝান হইয়াছে। কারণ ব্যভিচারের জন্য কমপক্ষে চারজন স্বাক্ষী জরুরী। ইমাম শাফিঈ ও অনুর্মপ মন্তব্য করিয়াছেন। রাবীআহ্ (র) বলেন, পাঁচজন। হাসান বাসরী (র) বলেন, দশজন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ ব্যভিচারীদের শাস্তির সময় মু’মিনদের একটি দলকে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন যেন, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... আলকামা (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ যে মু’মিনদের একটি দলকে ব্যাভিচারীর শাস্তিকালে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন ইহা এইজন্য নহে যে, তাহারা অধিক লাঞ্ছিত হউক বরং এই কারণে যে মু’মিনগণ তাহাদের তাওবা ও রহমতের জন্য দু‘আ করেন।

অনুবাদः (৩) ব্যडিচারী ব্যভিচার্রিনী অথবা মুশরিক নারীকক ব্যতিত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচার্রিনী তাহাকে ব্যভিচারী অथবা মুশর্নিক ব্যতীত কেহ বিবাহ করে না, মু'মিনদিগের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াহে।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন, ব্যভিচারী পুরুষ কেবন এই প্রকার নারী দ্ঘারা তাহার ব্যভিচারের উcmশ্য সফল কর্রিতে পারে যে চরিি্রহীনা ও ব্যভিচারিনী কিংবা মুশরিক বে ব্যভিচারকে কোন পাপ ও অপরাধ বলে মনে করে না।

## وَالزَانِيَةُ لَا يَنْكِجهَا الالَا زَانْ

"অনুরুপভাবে কোন ব্যভিচারিণী নারীও তাহার ব্যভিচারের উদ্দেশ্য কেবল ব্যভিচার পুরুষ দ্মারা লাভ করিতে পারে"। اومشرك जথবা কোন মুশরিক দ্মারা বে উহা অপরাখ বनिয়া মনে করে না।

সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের
 ব্যভিচারিণী মহিলার সহিত কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিকই ব্যভিচার করিতে পারে। রিওয়ায়েতের সূশ্র বিও্ধ। হযরত ইব্ন আব্dাস (র্রা) হইতে অরো একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহু, সাঈদ ইবৃন জুবাইর, উরওয়াহ্ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, মাকহুল, মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুর্পপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।
 ব্যভিচারী পুরুষ্বের সহিত বিবাহ দেওয়া মু’মিনদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে"। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন, "আল্মাহ্ ত'আালা মু’মিনদ্দের প্রতি ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন। কাতাদাহ্ ও মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, जাল্লাহ্ ত‘‘আলা মু’মিনদের উপর ব্যভিচারিনী মহিনাকে বিবাহ করা হারাম করিয়াছ্নে"।

مُحْصنَـَاتٍ غَيْرَ مُسَانَحَات


এই আায়াত দ্বারা ইমাম আহমাদ (র) প্রমাণ করেন, কোন পাক-পবিত্র পুরুমের পক্ষ কোন ব্যভিচারিণী শ্র্রীলোককে বিবাহ করা যায়িय নাই। यাবৎ না সে তাওবা করে। অবশ্য তাওবা করিলে বিবাহ বিখদ্ধ হইবে। অনুন্রপভাবে কোন সতী ন্ত্রী লোকের পকে কোন ব্যভিচারী পুরুষ্ককে বিবাহ করা যায়িয নহে, যাবৎ না সে তওওা করে। কারণ
 উপর হারাম করা হইয়াহে"।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আরিস (র) .... হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মু’মিন ব্যক্তি উম্মে মাহযুল নামক একজন ব্যভিচারিণী ন্ত্রী লোককে বিবাহ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমিত প্রার্থনা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে এই আয়াত পাঠ করিয়া শোনাইলেন ঃ

"ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক স্ত্রী লোককে বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণী ও মুশরিক স্ত্রী লোক কেবল ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষকে বিবাহ করে এবং মু’মিনদের উপর ইহা হারাম করা হইয়াছে"।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, আমর ইব্ন আদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে মাহযূল নাম একজন স্ত্রী লোককে একজন সাহাবী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে,এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আব্দ ইব্ন হহাইদ (র) ..... আমৃর ইব্ন ও'আই্ন; তাঁহার আব্বা হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারসাদ ইব্ন আবূ মারসাদ নামক এক ব্যক্তি মক্কায় বাস করিত। সে মক্কা হইতে মুসলমান কয়েদীদিগকে মদীনায় নিয়া আসিত। মক্কায় এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোíক ছিল। যাহার নাম ছিল ‘আনাক’। মারসাদ -এর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। একবার মারসাদ একজন কয়েদীকে মক্কা হইতে মদীনায় নিয়া আসিবে বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিল। মারসাদ বলেন, অতএব আমি তাহাকে আনিবার জন্য মক্কার একটি কারাগারের প্রাচীরের নিচে পৌছিলাম। জ্যোৎসা রাত ছিল। এমন সময় আনাক আসিয়া আমাকে দেথিতে পাইল। সে আমাকে চিনিতে পারিয়া জ্জ্ঞ্ঞসা করিল, মারসাদ! আমি বলিলাম, হু, মারসাদ। সে আমাকে স্বাগত জানাইয়া বলিল, আস রাত্রে আমার কাছেই অবস্থান করিবে। আমি বলিলাম, আনাক! আল্নাহ ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন। তখন সে আমার প্রতি রাগাব্বিত হইয়া চিৎকার করিয়া মক্কাবাসীগণকে আমার আগমন বার্তা পৌছাইয়া দিল। সে বলিল, হে মক্কার লোকেরা! এই মারসাদ তোমাদের কত্যেদীদিগকে গোপনে লইয়া যায়•। তাহার চিৎকার তনিয়া আট ব্যক্তি আমার পশাতে ছুটিল। আমি নিরুপায় হইয়া একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাহারাও ভিতরে প্রবেশ করিল। এনং আমার মাথা বরাবর উপরে দাঁড়াইয়া পেশাব করিয়া দিল। তাহাদের পেশাব আমার মাথার উপরেই পড়িল। কিন্তু আল্লাহ্র কুদৃরত আমাকে তাহারা দেখিত্ত পাইল না। মারসাদ বলেন, অতঃপর তাহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল এবং আমি ইব্ন কাছীর—৫ (৮-ম)

আমার প্রতিশ্র্রতি রষ্ষার্থে ঐ ক্য়েhীকে উঠাইয়া লইলাম। লোকটি ছিল অত্যধিক ভারী ! তাহাকে উঠাইয়া লওয়া ছিল অত্ত্ত কঠিন। অতএব আমি কোন রকম তাহাকে লইয়া একটি ইयখির বনে প্রবেশ করিলাম এবং তাহার সকল বাধধন খুলিয়া কেনিলাম। এই ब্যাপারে সেও আমাকে সাহায্য করিল। অতঃপর তাহাকে লইয়া আমি মদীনায় প্ৗৗছালাম। আমি রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আনাককে বিবাহ করিব? এইন্রপ আমি দুইবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কিত্ুু তিনি আমার প্রশ্নের কোন জওয়াব দিলেন না। এমন কি এই আয়াত নাযিল হইল ঃ


ইমাম তিরমিयী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এই সূত্র ছড়़ অন্য কোন সৃত্রে আমরা এই হাদীসটি জানি না। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে নিকাহ অধ্যায়ে উবায়ুদ্নাহ্ ইব্ন আথৃনাস (র) হইতে অত্র সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসালূলূনাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

## 

"কোড়াঘাত প্রাপ্ত ব্যতিচারী কেবল जাহার মত ত্রী লোককে বিবাহ করে’। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে মুসাদ্দাদ ও আবূ মা'মার (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) হইতে এবং ঢাঁহারা আবদুল ওয়ারিস (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়ছন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াকৃব (র) ..... হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না, আর আল্মাহ্ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। यেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতার অনুগ্তত নহে, বেই ত্তীল্লোক পুরুষ্বের সাদৃশ্যত অবলধ্ব; করে এবং দাইউস। আরো তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ত'আলা দৃষ্টিপাত করিবেন না। বেই ব্যক্তি পিতামাতর অনুগত নহে। বেই ব্যক্তি মদ্য পানে অভ্যস্থ। আর यেই ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয়। ইমাম নাসাঈ (র) আবদুল্মাহ্ ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... হयরত আবদুল্মাহৃ ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলूল్লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্নাহ্ ত'আলা তিন

ব্যক্তির উপর বেহেশত হারাম করিয়াছেন- বেই ব্যক্তি মদ্য পানে অত্যস্থ, বেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতার অনুগত নহহ, আর বেই ব্যক্তি তাহার পরিবারে অশ্নীলত প্রতিষ্ঠা করে।

আবূ দাউদ তয়ালিসী (র) ঢাঁহার মুসনাদ গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন, ৩বা (র) ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ
 অত্র হাদীস পূর্ববর্তী সকল হাদীস সমূহ্ের সমর্থন করে।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, হিশাম ইব্ন আন্মার (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা-কে ইরশাদ করিতে ঔনিয়াছি ঃ

"বেই পাক পবিত্র হইয়া আল্নাহ্র সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে ইচ্মা করে সে যেন আযাদ মহিলা বিবাহ করে"। হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা রহিহ়াছে।

ইমাম আবূ নসর ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী (র) তাঁহার কিতাব "আল সিহাহ্ ফিল-লুগাত" এ উল্লেখ করিয়াছেন, ‘দাউস’ বলা হয় বে-গায়রাত ও মানসষ্রম বোষশূণ্য ব্যক্টিকে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইন ইব্ন উলাইয়াহ্ (র) ..... হযরত আবদুদ্মাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার ত্তী আমার অতি প্রিয়, কিষ্মু সে সকলের সহিত কাম চরিতার্থ করে। রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি তাহাকে তালাক দাও। সে বলিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিব না। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বनिলেন, আफ्ম তবে তুমি উহাকে উপভোগ কর। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহ বিক্ধ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে। আাবদুল কারীম নামক রাবী হাদীস বর্ণনায় নির্ডর্যোগ্য নহে। হার্রান তাহা অপেছ্巾া অধিক নির্ভরভোগ্য। কিত্তু তাহার বর্ণিত হাদীস মুরসান। তবুও তাহার বর্ণিত হাদীস আবদুল কারীমের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষ অধিক বিখ্ট। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আবদুল কারীমই ইব্ন আবুন মুখারিক নামে পরিচিত। তিনি বাসরার অধিবাসী ও তাবিঈ। কিন্ুু তিনি হাদীস শাד্র্রে দুর্বল। হাক্রন ইব্ন রাইহান যিনি একজন তাবিঈও নির্ভব্যোগ্য রাবী, তাঁহার বির্রোধিতা করিয়াছেন। হার্রন ইব্ন রাইয়ান্নর বর্ণিত মুরসান হাদীসই অধিক গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম নাসাঈ (র) মন্তব্য করিয়াছছন। কিন্ুু ইমাম নাসাঈ (র) তালাক অধ্যা<্য় ইসহক ইব্ন রাহওয়ায় (র) .....

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি মুসনাদ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার রাবীগণণর মধ্যে ইমাম মুসলিম (র) আরোপিত সকল শর্তসমূহ পাওয়া যায়। কিন্ুু তবুও ইমাম নাসাঈ (র) উহার মারফৃ হওয়া ভুল বলিয়াছেন এবং মুরসালজূপে বর্ণিত হাদীসটি বিক্দ বলিয়া বলিয়া মন্তব্য কন্য়াছ্রেন

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূब্র ভাল। ইমাম নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাদ্সিসগণ এই হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্য করিয়াছেন। যেমন ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসকে যাঈফ বলিয়াছেন এবং ইমাম আহমাদ (র) মুনকার বলিয়াছেন।
 লোকটি সকলকেই দান করিত। বস্তুত সে বহু দানশীলা ত্ত্রী লোক ছিল। এবং ইমাম নাসাঈ (র) ঢাহার সুনান অ্রন্থে কাহারো এই মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাথ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় «ে, যদি হাদীসাংণশের অর্থ ইহাই হইত, তবে ل́ ي শ্রীরোকাি চরিত্র এইর্পপ মনে হইত বে, সে ভেই কোন লোকের সহিত অপকর্ম করিতে প্রস্তুত। जর্থ ইহা নহে यে, সে এইর্রপ করিত। কারণ শ্তী লোকটি যদি সত্যিসত্যি ব্যভিচারিণী হইত, তবে রাসালূল্লাহ্ (সা) তাহাকে উপভোগ করিতে অনুমতি দিতেন না। কিত্তু जাহার চরিত্র যখন ব্যভিচারের প্রতি ব্রোকা ছিন এই কারণে প্রথম তো তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিনেন। কিন্ুু পরক্ষণে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, যে লোকটি তাহাকে ত্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না, কারণ সে তাহাকে অত্যধিক ভালবালে। অতএব তিনি তাহাকে ভোগ করিতে অনুমতি দিলেন। যেহেতু ত্তী লোকটির সহিত তাহার ভালবাসা মিশ্রিত এবং ং্র্রী লোকটির ব্যাভিচারে নিপ্ত হওয়াটা অনিপ্চিত। অতএব কেবল সন্দেহের কারণে তাহাকে ত্যাগ করিয়া একটি নিপ্চিত ক্ষতির সंग্মুথীন হওয়া সংপত নহে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, যখন কোন ব্যভিচারিণী তাওবা ব্রে তখন তাহাকে বিবাহ করা জায়িय। বেমন ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আান-আশাজ্জ (k) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া বলিল, আমি একজন শ্র্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিতাম,অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে তাওবা করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন, এখন আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাই। আমার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কিছু লোক আমাকে বলিল, "ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবন ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক ন্ত্রী লোককে বিবাহ করে"। তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, "জায়াতের অর্থ উহা নহে, যাহা তাহারা বলিয়াছে। এখন তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার। ইহাতে যদি কোন তনাহ হয় তবে উহা আমারই হইবে"।

উলামায়ে কিরামের আর একটি দল দাবী করিয়াছেন যে, আয়াত মানসূখ হইয়া গিয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) .... সাইয়েদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাহার নিকট产 উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন, ইহা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

ইমাম শাফিঈ (র)ও অনুর্দপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ উবাইদ কাসিম ইব্ন ফাল্মাস (র) 'النـبِيت والمنـسُوخ ' কিতাবে সাঈদ ইব্ন মাসাইয়্যেব (র) ইইতে উহা মানসূখ হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।


অনুবাদ ः (8) यাহারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগের আশিটি কষাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। ইহারাই তো সত্যত্যাগী। (৫) তবে যদি ইহার উহারা তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করে আল্লাহ্ তো ফমাশীল পরম দয়ালু ।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা সতী রমনীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপকারীর শাস্তির হুকুম উল্নেখ করিয়াছেন। যদি কেহ কোন পাক পবিত্র পুরুষের প্রতিও অনুরূপ অভ্যিযোগ আরোপ করে এবং উহার জন্য সাক্ষী উপস্থিত করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার জন্যও একটি শাস্তির বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।

অবশ্য অভিযোগকারী যদি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে, তবে সে দণনীয় হইবে না। দভ্নীয় হইবে কেবল তখন যখন যে সাক্ষী পেশ করিতে না পারে। ইরশাদ হইয়াছে :


"সতী রমণী কিংবা পাক-পবিত্র পুরুষ্রের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করিয়া যাহারা চারজন টপযুক্ত সাক্ষী উপস্থিত করিতে ব্যু্থ হয়, তবে তাহাদিগকে আশিটি করিয়া বেত্রাঘাত লাগাও আর কখনও তাহাদের সাক্ষী গ্রহণ করিও না। আর তাহারা হইন ফাসিক।"

অত্র আয়াতে আল্নাহ্ ত'আলা ব্যভিচারের অভিব্যোগকারী ব্যক্তি বে সাক্ষী পেশ করিতে ব্যা্থ, তাহার জন্য তিনটি বিধান ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। (১) তাহাকে আশিটি কোড়া মারিতে হইইবে। (২) কখনও তাহার সাঙ্মী গ্রহণ করা হইৰেবে না। (৩) সে আল্লাহ্ ও মানুষের নিকট ফাসিক।

## 

"কিন্ুু যাহারা তাওবা করে এবং নিজ্রেেের সংশোধন করে"।
উলামায়ে কিরাম এই আয়াতাংশের ন্য;খ্যায় মতবিরোধ করিয়াছ্েন। অর্থাৎ যাহারা তাওবা করিবে এবং নিজ্রের সংশোধন করিবে, ইহাতে কি তাহারা সৎলোকদের অब্ত্ভূক্ত ইইয়া তাহারা সাক্ষ্যদানেরও উপযুক্ত হইবে? না তাহারা কেবল ফাসিক উপাধি ইইতে মুক্ত হইবে, কিন্ুু তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা হইবে না। অবশ্য ইহাতে কাহারো কোন দ্মিমত নাই বে, অভিয্যোকারীকে সর্বাবস্থায় কোড়া মারিতে হইবে। চাই সে তাওবা করুক কিংবা না করুক।

ইমাম মালিক, আহ্মাদ ও শাফিঈ (র) বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করিলে ঢাহার সাক্ষ গ্রহণ করা হইবে এবং সে ফিস্ক হইতেও মুক্ত হইবে। সাঈদ そব্ন মুসাইফ্যেব এবং সালফের একটি দলও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, অভিব্যোগকারী তাওবা করিলে কেবল সে ফিস্ক হইতে মুক্ত
 নাথ্খ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মাকহুল, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন জাবির (র) ও এই অভিমত পোষণ করেন। শা‘বী ও যাহ্হাক (র) বলেন, ব্যভিচারের অভিয্যোগকারী তাওবা করিলেও তহার সাক্ষ গ্রহণ করা যাইবে না। जবশ্য সে যদি ইহা স্বীকার করে বে লে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে এইর্পপ মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিন এবং পরে তাওবাও করে, তবে তাহার সাক্ষ্ অহণবোগ্য হঁইবে।








অনুবাদ ः (৬) এবং যাহারা নিজদিগের শ্রীর পতি অপবাদ আরোপ কর্রে অথচ निজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাঙ্পী নাই, তাহাদিগের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে বে, সে জাল্লাহর নামে চার্রিবার শপথ কর্নিয়া বনিবে ভে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৭) এবং পঞ্কমবারে বলিরে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া आসিবে জাল্লাহর লা'নত। (b) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে, यদি সে চারিবার জা/্নাহর নামে শপথ কর্রিয়া সাক্য দেয় শে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী, (৯) এবং পক্চমবারে বলে, তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে, তাহার নিজের উপর নামিয়া জাসিবে আাল্লাহর গयব। (১০) ঢোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্হহ ও দয়া না থাকিলে তোমদিিগেরকেই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীী ব্যক্তি চারজন সাঙ্পী উপস্থিত করিতে ব্যর্থ অক্ষম হইলে লি আন-এর বিধান বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বিচারকের সমুথ্রে উপস্থিত হইয়া চারবার শপথ করিয়া বলিবে বে, সে তাহার ত্তী সম্পর্কে যে অপবাদ আরোপ করিয়াহছ, উহাতে নিষষ় লে সত্যবাদী।
"অ্জ পঞ্চমবারে সে বলিবে, যদি সে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর আল্লাহুন লা‘নত ও অভিশাপ ভেন অবতীর্ণ হয়।" এইক্রপ শপথ করিয়া

বলিবার সাথে সাােই ইমাম শাফিস্গ (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামের মতে তাহাদর মধ্যে বিবহা বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে। এবং সর্বকালের জন্য ঔ শ্ত্রীলোকটি তাহার ঊপর হারাম হইয়া যাইবে। পুরুষ লোকটি তাহার মোহর দিয়া দিবে এবং শ্রী লোকটিকে ব্যিচারের শাশ্তি ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য যদি ত্তী লোকটিও পুরুষ লোকটির মত চারবার আল্নাহ্র কসম খাইয়া বলে বে,ব্যভিচারের অপবাদে পুরু্ লোকটি মিথ্যাবাদী
 পুরুষ্ব লোকটি সত্যবাদী হয়, "তবে তাহার উপর বেন আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়"। কেবন এইভাবে তাহার শাস্তি রহিত হইতে পার।

## ইরশাদ হইয়াছ্ :



"অা ঐ ঐ্রী ী্রী লোকটি হইতে কেবল ইহাই ব্যভিচারের শাস্তি রহিত করিতে পারে বে, সেও আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া চারবার বলিবে নিশয় ঐ পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলিবে বে, যদি সে সত্যবাদী হয় তবে যেন তাহার ঊপর (্ত্রী লোকটির উপর) আল্লাহ্র গযব নামিয়া আসে"।

এখানে আল্পাহ্ ত'আালা শ্ত্রী লোকটির উপর গयব অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াহেন। ইহার তাৎপর্য হইল, সাধারণত কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে লাঞ্कিত করিতে
 স্বামী তাহার অভিযোগে সত্যবাদী হইয়া থাকে। এই কারণণ তাহাকে মায়ূর মনে করা হয়। এই কারণে শ্তী লোকটির দ্মারা পঞ্কমবার এই শপথ করান হইয়াছে বে, यদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার প্রতি জাল্লাহূর গযব অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা শরীয়াতের বিধান অবতীর্ণ করিবার মাষ্যমে মানুষকে


 "আর আল্লাহ্ তাআলা বড়ই তাওবা কবূলকারী ও প্রজ্ঞ্মময়"। তিনি শপথথ করিবার পরও यদি কেউ তাওবা করে তবুও তিনি উश্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর তিনি বাদ্দাদের প্রতি শরীয়াতের সেই বিধান অবতীর্ণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি বफ়ইই হিক্মতওয়ালা।

आলোচ্য আয়াতটি কোন সাহাবী সম্পক্কে অবতীণ হইয়াছে সে বিষ<়ে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াयীদ (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইইত বর্ণিত :


যখন অবতীর্ণ হইল তখন আনসারদের্ সরদার হযরত সা‘দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র^আয়াতটি কি এইরূপই অবতীর্ণ। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি তনিতেছ না যে, তোমাদের সরদার কি বলিতেছেন; আনসারগণ বলিলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! আপনি তাহাকে ভৎসণা করিবেন না। তিনি বড়ই গয়রতওয়ানা লোক। আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ্র কসম! তিনি কখনও কুমারী ব্যতীত বিবাহ করেন নাই। আর যেই স্ত্রী লোককে তিনি তালাক দিয়াছেন, তাহাকে অন্য কেহ বিবাহ করিবার মত দুঃসাহসও করিতে পারে না। ইহাই হইল তাহার মর্যাদার অবস্থা। তখন হযরত সা‘দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! আমার বিশ্বাস শে, ইহা সত্য এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমার বিম্ময় হইতেছে যে, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে কোন স্ত্রী লোকের সহিত অপকর্মে লিপ্ত দেখি, তবে কি আমি তাহাকে কিছুই করিতে পরিব না? যাবৎ না আমি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করি। এই অবস্থায় আমার চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে তো সে তাহার কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই কথার অল্প কিছুক্ষণ পরই হযরত হিলাল ইব্ন উমাইয়াহ্ (রা) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন, সেই তিনজনের একজন যাহাদের তাওবা কবূল হইয়াছিল। একদিন তিনি এশার সালাতের সময় স্বীয় যমীন হইতে ঘরে ফিরিলেন। ঘরে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন যে, একজন ভিন্ন পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত অপকর্মে লিপ্ত। তিনি স্বচক্ষে তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলেন এবং তাহাদের কথাবার্তা ঔনিলেন। তখন তিনি আর কিছুই করিলেন না। কিন্তু ভোর হইতেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া সবিস্তারে ঘটনা ওনাইলেন। ইহাতে রাসূলুল্নাহ্ (সা) খুব ব্যথিত হইলেন এবং তাহার নিকট আনসারগণ জমা হইয়া বলিলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহার বিপদ আমরা এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখন তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালকে কোড়া মারিবেন। চিরতরে তাহার সাক্ষ্য বাতিল ঘোষণা করিবেন। তখন হিলাল (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আশা করি আল্লাহ্ আমার জন্য কোন উপায় করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার ঘটনায় আপনি বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন .য, আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, উহাতে আমি সত্যবাদী। রাবী বলেন, আল্নাহ্র কসম! তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে কোড়া মারিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর উপর যখন অহী অবতীর্ণ ইইত, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিয়া ফেলিতেন। অতএব তাঁহারা নীরব রহিলেন। এমন কি ঢাঁহার অহী সম্পন্ন হইল। এবং ইব্ন কাছীর—৬ (৮ম)


অবতীর্ণ হইল। অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হিলাল (রা)-কে বলিলেন :
"হে হিলাল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার জন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।" তখন হিলাল (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আমি এইরূপ আশাই করিতেছিলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হিলালের স্ত্রীকে ডাকিয়া আন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাদের উভয়কে নসীহত করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। হিলাল (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্মাহ্! আমি তাহার প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছি, উহা সত্যই। কিন্তু স্ত্রী লোকটি বলিল, সে মিথ্যা বলিয়াছে। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, অনুষ্ঠিত কর"। হিলালকে বলা হইল, তুমি আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ কর যে, তাহার প্রতি যেই অপবাদ তুমি আরোপ করিয়াছ, উহাতে তুমি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি চারবার শপথ করিলেন। পঞ্চমবারের পূর্বে তাহাকে বলা হইল, "হে হিলাল! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি পরকালে শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। তুমি মিথ্যাবাদী হইলে, এইবার কিন্তু অবশ্যই তুমি শাস্তিরযোগ্য ইইবে। তখন তিনি বলিলেন, আল্মাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাকে অন্য শাস্তি হইতেও রক্ষা করিবেন, যেমন তিনি আমাকে কোড়ার শাস্তি ইইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অতএব তিনি পঞ্চমবারে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বল্লিলেন, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর আল্লাহর লা'নত অবতীণ হয়। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকেও বলা হইল সে যেন আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলে, তাহার স্বামী মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে অনুরূপ শপথ করিলে, পঞ্চমবারে তাহাকেও বলা হইল, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, কারণ দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। আর এইবারই তোমার জন্য শাস্তি অবধারিত হইবে। সে তখন কিছ্ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল এবং অপরাধ স্বীকার করিবে বলিয়া মনে হইল। তখন সে বলিল, আল্লাহ্র কসম আমি কাওমকে লাঞ্ছিত করিব না।

অতএব সে পঞ্চমবারে আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল, "যদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়"। অতঃপর রাসুলূল্লাহ্
(সা) উভয়ের মাঝ্েে বিবাई বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন ছেলেট্টিকে তাহার পিতার দিকে সম্বল্ধিত করা ইইবে না। আর তাহাকে হারামজাদাও বলা যাইবে না। যে কেহ ঐ্র শ্তী লোকটিকে ব্যভিচারিনী বনিবে কিংবা তাহার সন্তানকে হারামজাদা বনিবে, তাহাকে কোড়া মারা হইবে। রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঐ শ্ত্রী লোকটি সস্পর্কে ঐ হুকুম খনাইয়া দিলেন বে, তাহার জন্য বাসস্থান ও আহারের কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। কারণ তাহাদ্রের মাঝে তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু ছড়াই বিচ্ছেদ ঘট়িয়াছে। অতঃপর রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেন, যদি শ্র্রী লোকটি একটি সুন্দর ও মোটগোছ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে সে হিলালের সন্তান হইবে। আর যদি কাল কুৎসিত ও পাত্লা গোছা হয় তবে সে অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্তান হইবে। সন্তান প্রসবের্ পর দেখা গেন, সে কান কুeসিত ও পাত্না গোছ বিশিষ্ট ভূমিষ্ট হইয়াছে। তথন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, यদি শপথের এই পদ্ধতির উপর হুকুম নির্ভরশীল না হইত, তবে অনিবার্যভাবে ঐ ত্ত্রী লোকট্টিকে দত্তিত করিতাম।

ইকরিমাহ্ (র) বলেন, পরবর্তীকালে ঐ সন্তানটি বড় হইয়া মিসরের শাসক হইয়াছিলেন। এবং তাহাকে তাহার মায়ের সন্তান বলিয়াই ডাকা হইত। পিতার দিকে সম্বক্ধিত করা হইত না। ইমাম আব̨ দাউদ (র) ..... ইয়াযিদ ইবৃন হাহরন (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুথারী (র) বলেন, মুহাম্দদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বে, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা) রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া শরীক ইব্ন সাহাম নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার্রে অভিযোগে ঢাহার ন্তীরকে অভিযুক্ত করিয়াহিলেন। তখन রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন "হয় তুমি ইহার প্রমাণ পেশ করিবে, না হয় তোমার পীঠঠ বেত্রাঘাত পড়িবে"। হিলাল (রা) বनिলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!! यদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকে ব্যভিচারে দেখিয়াও কি সে সাক্ষী शুঁंजিতে যাইবে? কিন্তু রাসূলুল্নাহ্ (সা) এই কথাই বলিতে লাগিলেন, হয় তুমি প্রমাণ পেশ কর, না হয় তুমি বেত্রাঘাতের জন্য প্রস্থুত হও। তখন হিনাল (রা) বলিলেন, বে সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি নিঃয়ই সত্য কথা বলিয়াছি। আল্নাহ্ ত‘আলা অবশ্যই এমন কিছু অবতীর্ণ করিবেন, যাহা আমার পীঠকে বেত্রাঘাত হইতে রক্মা করিবে। অতঃপর হयরত জীব্রাঈন (আ) এই আয়াত সহ অবতীর্ণ হইলেন :


অহীর অবতরণ শেষ হইনে রাসূনুন্নাহ্ (সা) উভয়ককে ডাকিলেন। যখন হিলাল

 একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাওবা করিবে"। শ্ত্রী লোকটিও আসিল এবং অল্নাহর নামে শপথ করিল। পঞ্চমবারের সময় উপস্থিত সকলে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, এইবারের শপথে কিন্তু তোমার একটি ফায়সালা নির্ধারিত হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন স্ত্রী লোকটি থামিয়া গেন এবং আমরা ধারণা করিলাম, হয়ত সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবে। কিত্তু সে বলিল, আল্ধাহৃর কসম আমি আমার কাওমকে অপদস্ত করিব না। এর পঞ্চম শপথ কর্রিয়া নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা দেখিবে সে যদি সুন্দর চক্কু বিশিষ্ট ভরা উরু বিশিষ্ট এবং পাতনা গোছ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে সন্তানটি শরীীক ইব্ন সাহম-এর হইবে। পরে দেখা গেল সন্তানটি অনুর্রপ হইয়াছে। অতঃপর রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিলেন, শপথের এই পদ্ধতি यদি হকুম নির্ভরশীল না হইত তবে অবশ্যই এই ত্তী লোকটিকে আমি কোড়া মারিতাম। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন মানসূর (র) ..... হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলূল্নাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার শ্ত্রীর বিরুক্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করিন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইহাতে ব্যথিত ইইলেন। কিন্তু সে বারবার তার অভিয্যোগ পেশ করিতে লাগিন। অবশেষে অবতীী্ণ
 (সা) উভয়কে ডাকিলেন, এবং বলিলেন আল্লাহ্ তাআালা তোমাদের সপ্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছছন। প্রথম পুরুুট্টিকে ডাকিয়া তাহাকে আল্মাহ্র নামে শপথ করিতে বলিলেন, সে বারবার আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিল, সে তাহার অপবাদ্দ সত্যবাদী। ইহার পর রাসূন্ল্লাহ্ (সা) তাহাকে থামাইয়া নসীহত করিলেন বে, আল্লাহ্র লা'নত অপেফ্ষ সকল শাস্তিই সহজ। অতএব যাহা বলিবে ভাবনা চিন্তা করিয়াই বলিবে। কিষ্ুু লোকটি এইবার শপথ করিয়া বলিন বে, সে যদি মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকে তবে যেন তাহার উপর আল্ধাহ্র লা'নত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসৃলূন্মাহ্ (সা) শ্রী লোকটিকে ডাকিয়া তাহার সম্মুথে আয়াত পাঠ করিলেন। সেও আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল বে, পুরুষটি তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ আল্নাহ্র গ্যব অপপশ্ষ সকন শাস্তিই তোমার জন্য গ্রহণ করা সহজ।" কিন্ুু সে ইহার পরও পঞ্চমবার বলিল, "যদি পুরুষ্ষটি সত্যবাদী হয় ত!ইলে, যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গयব অবতীর্ণ হয়।" তখন রাসূনুল্লাহ্ (সা)

বলিলেন, "আল্লাহ্র কসম, आমি তাহাদের উভয়ের মাঝে একটি চূড়ান্ত ফায়সানা করিব।" তিনি আরো বলিলেন, यদি শ্ত্রী লোকটি এইর্রপ এইর্দপ ঞুণ. বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে তাহার হকুুম এইর্রপ হইবে। অতঃপর দেখা গেল বে, ,্তী লোকটির ব্যভিচারে অভিযুক্ত পুরুষটির সাদৃশ্য সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ..... সাইদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমাকে লি‘অনককারী পুরুষ-ত্র্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইন, তাহাদের মাঝে কি বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হইবে? এই প্রশ্নটি করা হইয়াছিন, जাবদুল্নাহ্ ইব্ন যুবাইর-এর শাসনামলে। আমি কিন্ুু প্রশ্নটির কোন জওয়াবই দিতে পার্রিলাম না। অতএব আমি হযরত আবদদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, লি‘আনকারী শ্ত্রী-পুরুষের মাঝেে কি বিচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে? তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ্! সর্বপ্রথম ইহা সম্পর্কে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। লোকটি রাসুলূল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্মাহ!! আচ্ছ यদি কোন লোক তাহার ষ্রীকে অশ্পীল কাজ্জ লিপ্ত দেথে তবে সে উহা মুথে উচারণ কর্রিলেও মারা|্পক কথা উচ্চারণ করিবে এবং নীরব থাকিলেও একটি মারা|্মক বিষয় সশ্পর্কে নীরব থাকিবে। রাসূলুল্木ाহ् (সা) তাহার এই কথা ऊনিয়া কোন উত্তু করিলেন না। লোকটি পুনরায় একবার जসিয়া বনিল, ইয়া রাসূনাল্লাহ্! যেই বিষয়টি সশ্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিনাম। ঘটনাটি আামারই ঘটিয়াছে। তথন আল্লাহ্ ত'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন :


आায়াতটি অবতীর্ণ হইলে সর্বপ্রথম পুরুষকে নসীহত করিলেন এবং তাহাকে বनिলেন, দूনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। লোকটি বলিল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেণণ করিয়াছেন, আমি মিথ্যাবাদী নই। ইহার পর রাসূনুল্মাহ্ (সা) স্ত্রী লোকটিকেও নসীহত কর্রিলেন, এবং তাহাকে বলিলেনন, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি অপেক্মা অধিক সহজ। কিন্ু ত্র্রী লোকটি বলিল, সেই সত্তার কসম!. িিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী। ইহার পর তিনি পুরুম্টটিকে শপথ কর্রিতে বলিলেন। সে আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিল, সে সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলিল, সে यদি মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্ লা'নত অবতীর্ণ হইবে। ইহার পর ষ্ত্রী লোকটি

হইতেও শপথ গ্রহণ করা হইল। সেও আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিল, পুরুষটি মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলিল, সে যদি সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়। ইহার পর রাসূলুল্দাহ্ (সা) তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন । ইমাম নাসাঈ (র) আবদুল মালিকের সূত্রে তাফসীর অধ্যায়ে এবং বুখারী ও মুসলিম (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... হযরত আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমরা ऊক্রবার বিকালে মসজিদে বসিয়াছিলাম, এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী বলিলেন, যদি আমাদের কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও ব্যডিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করে তবে তো তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে, আর যদি মুখে প্রকাশ করে তবে তাহাকে কোড়া মারিবে আর যদি সব কিছূ সহ্য করিয়া নীরব থাকে তবে মারাত্মক বিষয়ের উপর ক্রোধ চাপিয়া নীরব থাকিবে। আল্নাহ্র কসম যদি ভোর পর্যন্ত নিরাপদে থাকি তবে অবশ্যই এই বিষয়ে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর ভোরে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করে তবে তো আপনারা তাহাকে হত্যা করবেন। আর যদি তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তবে তাহাকে কোড়া মারিবেন। আর যদি নীরব থাকে তবে ক্রোধ চাপিয়া নীরব থাকিবে। সে তখন দু‘আ করিল, "হে আল্লাহ্! আপনি ইহার ফায়সালা অবতীর্ণ করুন।" রাবী বলেন, অতঃপর লি‘আনের আয়াত অবতীর্ণ হইল। ঐ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম ঐ বিপদে পতিত হইয়াছিল।

ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবূ কামিল (র) ..... সাহল ইব্ন সা‘দ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উয়াইমির (রা) আসিম ইব্ন আদী (রা)-এর নিকট অসিয়া বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আচ্ছা বলুন তো দেখি, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত অপকর্মে লিপ্ত দেখে তবে কি সে তাহাকে হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করা হইবে না, সে আর কি করিবে! আসিম (রা) রাসূলূল্লাহ্ (সা)-কে জিস্যাসা করিলে, তিনি উহা অপসন্দ করিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর উআইমির (রা) আসিম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি কখনও আমার জন্য কল্যাণ বহণ করিয়া আন না। আমি রাসূলূল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহা অপসন্দ করেন। তখন টস্গাইমির (রা) বলিলেন, আল্মাহৃর কসম আমি নিজেই রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া দেখিলেন, এই বিষয় সম্পর্কে আয়াত

অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্মাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন এবং উতয়ের মাঝে লি'অান সংঘটিত করিলেন। উ‘অাইমির (রা) বনিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি ঐ ন্ত্রী লোকটিকে সংগে লইয়া যাই তবে তাহার প্রতি আমার মিথ্যা আরোপ করাই প্রমাণিত ইইবে।

রাবী বনেন, অতঃপর রাসূলূল্লাহ্ (সা) তাহাকে হকুম করিলেন, পৃর্বেই তাহাকে বিচ্ছেদ করিয়া দিল। তখন হইতে উহা দুই লি'আনকারীর নিয়ম হিসাবে প্রচলিত হইয়াছে। রাসূনুন্নাহ্ (সা) তখন বনিলেন, ঐ শ্ত্রী লোকটির প্রতি নক্ষ্য রাথিবে, যদি সে ভারী উরু বিশিষ্ট বড়বড় চক্কু বিশিষ্ট এবং অতিশয় কান কুৎসিত সন্তান প্রসব করে তবে সে ঢো ঐ লোকটি সত্য বলিয়াছে। আর যদি লাল বর্ণ্র অতিশয় ক্ষুদ্রাকার সন্তান প্রসব করে, তবে লোকটি মিথ্যাবাদী। অতঃপর স্ত্রী লোকটি প্রথম তুণ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিল। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ঢাহাদের সহীহ গ্রন্দদ্যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য গ্রহ্সসমূহেও ইহা বর্ণিত।

ইমাম বুখারী (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ..... সাহন ইব্ন সাদ (রা) হইঢে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট জাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্পাহ্! यদি কোন ব্যক্তি তাহার ন্ত্রীর সহিত কাহাকেও অপকর্ম নিপ্ত দেখিয়া তাহাক হত্যা করে তবে কি আপনারা তাহাকে হত্যা করিবেন না, সে কি করিবে? অতঃপর আ/্লাহ্ ত'আলা তাহাদের সশ্পর্কে লি‘আনের আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে
 অবতীর্ণ হইর্যাছছ"। র্রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা উভয়ে লি‘আন করিল এবং আমি তখন রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আর লি 'আন সংঘটিত হইবার পরে তাহাদের মাবে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিলেেন এবং তথন হইতে ইহা নিআআনের পদ্ধতি হিসাবে প্রচনিত হইন। ন্ত্রী লোকটি গর্ভবতী ছিন। পুরুষ লোকটি তাহার গর্ভের সন্তানকে অন্বীকার করিল। অতএব সত্তান প্রসবের পর প্রসবিত সন্তানকে ্ত্রী লোকটির প্রতি সষ্থ্ধিত করা হইন। সন্তান উহার ওয়ারিস হইবে তাহার জননীও তাহার ওয়ারিস হইবে বनिয়া বিধান করা হইল।

शফি্য আবূ বকর বায়্যার (র) বলেন, ইস্হাক ইব্ন যায়িফ (র) ..... হयরত হযায়ো (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিলেন, यদি ঢুমি উল্মে র্মমানের সহিত কোন লোককে দেখ তবে তুমি তাহার সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাহার সহিত বড়ই খারাপ ব্যবহার করিব। হ্যরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন ব্যবহার

করিবে? তিনি বলিলেন, আমিও তাহার সহিত বড়ই খারাপ ব্যবহার করিব। এমন পরিন্থিত্তিতে বে নীরব থাকে সে একজন ইতর ও অসভ্য লোক। তাহার প্রতি আল্লাহ্র লানত। রাবী বলেন, তখन অবতীর্ণ হইল :

হাদীসটি বর্ণনা করিয়া আবূ বকর বায়যার (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আবূ ইসূহক (র) নयর ইব্ন «মাইন ব্যতীত আর কেহ মুরসালক্রপপ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।" অতঃপ্র আবূ বকর বায়যার (র) সাওরী (র) হইতে আবূ ইস্হাকের মাধ্যমে যায়িদ ইব্ন বাত্তী (র) হইতে মুরসানর্রপপ বর্ণনা করিয়াছেন।

शফ্যে আবূ ইয়ানা (র) বলেন, মুসলিম ইব্ন আবূ মুসলিম জরপী (র) ..... হयরত जানাস ইবৃন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। ইসनামে সর্ব্রথম লি অন সংঘটিত হইয়াছে তখন, যথন হিলান ইব্ন উমাইয়া (রা) ঢাহার শ্রীর সহিত শরীক ইব্ন সাহ্যাকে ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট যখন ইহার অভিয্যো করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নচেৎ তোমার পীঠঠ বের্রাঘাত পড়িবে। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্নাহ্! আল্লাহ্
 প্রত্ অবতীর্ণ করিবেন, यাহা আমার পীঠকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইন :
وَا الَذِنْنَ يَرْمُوْنَ آزْْوَاجْهُمْ الاَيـة -

তখন রাসূন্নুল্নাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহ্র নাহ্ম শপথ কর বে, पूমি ハ্যই অপবাদ আরোপ করিয়াছ, উহাতে তুমি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি চারবার আল্লাহ্র নাম্ম অনুরুপ শপথ করিলেন। পঞ্কমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনিনেন ঃ তুমি শ্তী লোকটির প্রতি ব্যভিচারের বেই অপবাদ আরোপ করিয়াছ, यদি ঢুমি উহাতে মিথ্যাবাদী হও তবে ভেন তোমার উপর আল্লাহ়র লা'নত অবতীর্ণ হয়। তিনি এবারও অনুক্রপ বলিলেন। ইহার পর রাসূলুন্লাহ্ (সা) ন্রীলোকটিকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন ঃ ঢুমি দাড়াইয়া যাও এবং আল্পাহ্র নামে শপথ করিয়া বল, ঢোমার উপর ব্যভিচারের বে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে, উহাতে সে মিথ্যাবাদী। ক্ত্রীলোকটি চারবার এর্রপ বলিল। অতঃপপর পঞ্চমবারে রাসূনুন্নাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন : তোমার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগে সে যদি সত্যাদাদী হয় তবে যেন তোমার উপর আল্লাহূর গयব অবতীী হয়। রাবী বনেন, চতুর্ণ কিংবা পঞ্চমবারে ক্ত্রীলোকটি নীরব হইয়া গেল এবং উপস্থিত সকলেই ভাবিল, হয়ত সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্ু কিছ্মকণ পরেই সে বলিয়া উঠিল, আমি आমার কাওমকে কথনও অপদ্তু করিব না।

অতএব সে তাহার কথার উপর অটল রহিন। এবং রাসূনूল্মাহ্ (সা) তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা দেথিবে, যদি শ্ত্রী লোকটি বক্রু্মু এবং পাত্না গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে সে শরীক ইব্ন সাহমা-এর সন্তান হইবে। আর यদি সাদা হয় সোজা চূল ও ছোট চক্মু বিশিষ্ট সন্তান প্রসব কর্রে তবে. হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা)-এর সন্তান হইবে। কিত্তু পরে দেখা গেল বক্রদূল ও পাত্লা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের সস্পর্কে তাঁার কিতাবে বেই হকুম দিয়াছেন, উহা না হইলে আমি ী্র্রী লোকট্টিকে অবশাই বের্রাঘাত করিতাম।


অনুবাদ ঃ (১১) यাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদিগেরই একটি দল; ইহাকে তোমরা তোমাদিগের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর; উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদিগের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদিগের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্থহণ করিয়াছে তাহার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

তাফসীর ঃ এই আয়াত হইতে দশটি আয়াত উম্মুল মু’মিনীন হযরত‘ আয়েশা (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হইয়াছিল তখন, যখন্রু মুনাফিকরা তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। মহান আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের ইয়্যতের হিফাযতের নিমিত্ত এই সকল আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হইয়াছে :

"यাহারা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে, তাহাদের মধ্যকার একটি দল"। আর তাহাদের গুরু ছিন আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। এই ব্যক্তি ছিল মুনাফিকদের সরদার। সেই সর্বপ্রথম এই অপবাদ রটনা করিয়া অন্যান্যকে প্ররোচনা করিয়াছে। এমন কিছু সাদাসিদা মুসলমানের অন্তরে ইহা ঢুকাইয়াছে, ফলে তাহাদের মুখ দিয়াও এই অপবাদ উচ্চারিত হইয়াছছ। হযরত আয়েশা (রা) প্রায় একমাস যাবৎ ঐ সকল লোকের অপবাদের দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন কাছীর—৭ (৮ম)

হাদীস শরীফফ ঘটনাটির পৃর্ণ বিবরণ রহহিয়াছে। ইমাম জাহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব উরওয়া ইব্ন যুবাইর, আলকামাহ্ ইব্ন ওয়াক্কাস ও উবাইদুল্নাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উৎবাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলूলাহ্ (সা) যখন সফৃরে যাইবার ইচ্মা করিতেন, তখন তাহার কোন শ্র্রীকে সংগে নইয়া যাইতেন। উহা নির্ধারণ করিবার জন্য লটারী করিতেন, লটারীতে যাঁহার নাম আiিত, তাঁহাকেই তিনি সফর সংগিনী করিতেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার এক যুদ্ধে যাত্রার পৃর্বে তিনি আমাদ্দর মধ্ধে লটারী করিলেন। উহাতে আমার নাম আসিল। অতএব আমি রাসূনুল্াহ্ (সা)-এর সফর্র সংগিনী হইলাম। घটনাটি ঘটিয়াছিল পর্দার হহুম অবতীর্ণ হইবার পরে। আমি আমার হওদার মধ্যে বসিয়া थাকিতাম এবং কাফিলা কোন মনযিলে অবতরণ করিলে আমার হাওদাকেও তথায় নামাইয়া নওয়া ইইত। রাসূলুল্মাহ্ (সা) যখন যুদ্ধ ইইতে অবসর হইলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথথ মদীনার প্রায় নিকট্তর্তী এক মনयিলে অবতরণ করিলেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) ঐ মনযিল হইতে রাত্র বেলায়ই রওয়ানা হইবার নির্দেশ দিলেন। आমি তখন শ্ৗীচকার্ব্যের জন্য জিহাদী কাফিনার जবস্থানস্থল হঁতে দূরে গিয়াছিলাম। শৌচকার্य শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া জাসিলাম, তখन আমার বুকে হাত দিয়া দেখি আমার হারটি নাই। আমি খুঁজতে বাহির হইনাম, কিন্ু ফিনরিয়া আসিতে বিলষ্ব হইল। এদিকে যাহারা আমার হাওদা বহন করিয়া উটের পিঠঠ উঠাইত, তাঁহারা জাসিয়া হাওদাি আামর উটের উপর উঠাইয়া দিন। তাহারা ধারণা করিয়াছিল আমি উহার মধ্যেই অবস্থান করিয়া আছি। যেহেহু ঐ সময় মহিলারা অত্যধিক সাধারণ খাবার খাইয়া জীবন ধারণ করিত এবং এই কারণেই ঢাহারা অত্তধিক হান্কা পাত্লা ছিন। जমিও তখন जল্প বয়ষ্কা এবং হাল্কা পাত্লা ছিলাম। অতএব জামি যে হাওদার মধ্যে ছিলাম না ইহা তাঁহারা বুঝিতেই পারে নাই। অতঃপর তাহারা আমার উট নইয়া রওয়ানা ইইয়া গেল। এইদিকে হারটি থুঁজিয়া পাইতে আমার অনেক বিলন্ হইয়া গেল। হারটি পাওয়ার পরে আমার হাওদা বহ্নকারীদের স্থানে আসিয়া দেখি সেখানে কেহ নাই। जতএব লেই স্থানের পূর্ব্ব আামি ছিলাম সেইখানে অপেক্ষায় রহিনাম। আমার ধারণা ছিন পরবর্তীতে তাহারা যখন আমাকে হাওদায় দেখিতে পাইবে না, তখন তাহারা আমাকে ฆूँজিতে এইখানেই জাসিবে।

আমি আমার মনযিলে বসিয়া ছিলাম, হঠৎৎ আমি ন্দ্রিয় আা্রুন্ত হইলাম এবং তথায় निদ্রিতাবস্থায় রহিলাম। অকস্মাৎ সাফওয়ান ইবৃন মু‘অতত্তাল সুলামী (রা) যিনি লেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাত্রে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তিনি আমার

অবস্হননश্থলে জাসিয়া একটি মানবদেহ দেথিতে পাইলেন। যেহেতু তিনি আমাকে পর্দার হকুম্রের পৃর্বে দেথিয়াছেন, অতএব নিদ্রিত মানবদেইটির্র প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে চিনিয়া ফেনিলেেন। আমাকে তিনি চিনিতে পার্য়য়ই ‘ইন্না-লিল্মাহ্’ পড়িলেন। তাঁহার এই শব্দে আমি জাপ্রত হইলাম এবং চাদর দ্বারা আমার চেহারা ঢাকিলাম। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমার সহিত একটি কথাও বলেন নাই। তিনি তখনই তাহার উটটি বসাইয়া দিলেন এবং আমি উটের উপর উঠিয়া বসিলাম। তিনি উটের নেকাব ধরিয়া দ্রত অগ্রসর হইলেন। এমন কি আমরা দ্-ি-প্রহরে ইসলামী লশ্করের সহিত আসিয়া মিলিত হইলাম। কেবল এই ঘটনার ঊপর ভিত্তি করিয়া যাহার ঋ্ণংস হইবার ছিন তাহারা ধ্রংস হইন। এবং এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষ বড় অংশ যাহার ছিল সে হইল আবদ্দুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সানূল। অতঃপর আামরা মদীনায় আাগমন করিলাম এবং একমাস যাবৎ জামি রোগাক্রান্ত রহহিলাম। এইদিকে অন্যান্য লোক অপবাদকারীদের जপবাদ সপ্পক্কে নানা কথায় লিধ্ঠ রহহিন। অথচ आমি সে সপ্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলাম। কিনু পৃর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-বयই স্নেহ মমতা ও থ্রীতি দ্মারা থ্রীত হইতন, এইবার উহাত পার্থ্যা পরিলক্ষিত হওয়ায়, আামাকে পীড়া দিতে লাগিন। কিন্ুু ইহার কারণ যে কি ছিল, উহা আমি জানিতাম না।

রাসূনুল্ধাহ্ (সা) আমার নিকট প্রবেশ করিয়া আমার অবস্থা সশ্পর্কে অন্যের নিকট জিঞ্ঞাসা করিতেন বটে, কিন্ুু উহাতে ভালবাসার সেই আমেজ অনুপস্থিত ছিল। অত্যধিক দুর্বল হইবার পর একবার আমি রাত্রকালে মিস্তাহ-এর আম্মার সহিত শ্ৗীচকাজে বাহির ইইলাম। তখন পর্যত্ত घরে কোন শৌচাগার ছিন না। ক্ত্রীলোকের কেবল রাত্রিবেলার প্রয়োজনে বাহির হইত। घরের নিকট শৌচাগার নির্মাণকে তখন পর্যন্ত অপসন্দনীয় মনে করা হইত। ঘর হইতে দৃরে গিয়া প্রয়োজন পূর্ণ করাই আররবের পৃর্ব্বেকার নিয়ম ছিল। আমিও মিস্তাহ-এর আম্মা চনিতে নাগিলাম। তিনি আবূ রুহ্হ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দে মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের কন্যা ছিলেন এবং তাহার আমা সখ্র ইব্ন আমির-এর কন্যা হযরত আবূ বকরের খালা ছিলেন। आমি যখন আমার প্রয়োজন সারিয়া ঘরে ফিরিত্তিছিনাম। তখন মিস্তাহৃ-এর আান্মার পাও তাহার চাদরে জড়াইয়া গেন এবং তিনি পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি ক্ষু্দ হইয়া বনিয়া উঠিলেন, মিস্তাহ্ ধংস্স হউক। आমি বলিলাম आপনি এমন লোককে গালি দিলেন, যিনি বদর যুদ্ধে जশশশ্রহণ করিয়াছেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আরে ত়ম কি জান বে, সে কিক্রপ ভয়ানক কথা বলিয়াছে?

হयরত আর্যেশ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি অপবাদকারীদের পূর্ণ ঘটনা আমাকে জানাইয়া দিলেন। ইহাতে আমার রোগ আরো বৃদ্ধি পাইল। আমি যখন ঘরে ফিরিলাম রাসূনুল্লাহ্ (সা) তখন घরে প্রবেশ করিয়া সালাম করিলেন এবং আমার অবস্থ কি

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আমার আব্dা-আামার নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নিকট হইতে সঠিক তথ্য সং্র্রহ করা। রাসূলুন্নাহ্ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আব্বা-আম্মার ঘরে ফিরিয়া আম্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। আম্মা, লোকে এইসব কি বनिতেছে এবং কেনই বা বলিতেছে? তিনি আমাকে সাত্ত্না দিয়া বনিলেন, যা, তুমি ধৈর্ব্যারণ কর। যদি শ্তীীলোক সুন্দরী হয় এবং স্বামী তাঁহাকে অধিক ভালবাসেন এবং তাহার আরো সতীনও থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তাহার সশ্পর্কে এই ধরনের অপবাদ ছড়াইয়া পড়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইহা খনিয়া আমি বলিলাম, সুবহানাল্ধাহ্! মানুষ এমন অপবাদও করিত্তেছে! সেইদিন সারারাত্র আাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু প্রবাহিত করিয়া কাটাইয়া দিলাম। আমার অশ্রধধারা আার বব্ধ হইল না। আার মুহ্হ্তক্ষণের জন্যও আমার घুম জাসিল না। এইভবে রাত্র শেষ হইল এবং সকান বেলাও আামি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) ও উমাইয়া ইব্ন যায়িদ (রা)-কে ডাকিয়া আামর সম্পর্কে জিঞ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁशার ন্র্রীকে ত্যাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ করিলেন। উসামাহ (রা)-ঢো রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর স্ত্রীর সতীত্ণ সশ্পর্কে যাহা জানিত স্পষ্ট বলিয়া দিল। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার ষ্ত্রীর পবিত্রতা ব্যতীত আমরা জার কিছুই জানি না। হযরত আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! শ্ত্রীলোকের কি কোন অভাব আছছ? তিনি ছাড়া আরো তো বহ শ্তীরোক রহিয়াছে। আপনি তাহার বাঁদীর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। সে সত্য কথা বলিবে।

হयরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বারীরাহ্ (রা) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বারীরাহ্! ঢুমি কি আয়েশ (রা)-এর চানচলনকক সন্দেহজনক কিছু দেখিতে পাইয়াছ? বারিরাহ্ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, आমি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে পারি এমন কিছুই কখনও দেখি নাই, ৩্যু এতটুকু বে, তিনি তিনি অল্পবয়্ক মেয়ে, অনেক সময় আটা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল জসিয়া উহা খাইয়া ফেলে। ঘটনার সত্যতার যখন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন রাসূন্ন্নাহ্ (সা) একটি সমাবেশে দগায়মান হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে বে, আমাকে এই ব্যক্তির কষ্ঠ হইতে রকক্সা করিবে? বে সারা জীবন আমাকে কষ্ঠ দিয়াছে এবং অবশেষে আমার শ্রীর ব্যাপারেও কষ্ধ দিতে ছাড়ে নাই। আল্লাহ্র কসম আমার ন্ত্রীর পবিত্রতা ও সতীত্বের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে পবিত়্ ও সৎমতি বলিয়াই আমি জানি। বেই ব্যক্তির সহিত তাহারা অপবাদ্দ জড়িত করিয়াছে তাহাকেও আমি একজন সংলোক মনে করি। আমার

সঙ্গ ব্যতীত সে কখনও আমার ঘরে প্রবেশ করে নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরতত সা'দ ইব্ন মু'আय (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্নাহ্! আমি ইহার জন্য প্রস্তুত। যেই ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দিয়াছে, যদি সে ‘আওস’ বংশীয়ও হয় তবে আমরা তাহাকে হত্যা করিব। আর যদি ‘খাযরাজ’ বংশীয় হয় তবে তাহার ব্যাপারে আপনার যে কোন আদেশ পালন করিব।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এমন সময় খাযরাজ বংশীয় সরদার হযরত় সা‘দ ইব্ন উবাদাহ (রা) দণায়মান হইয়া বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ, আল্লাহ্র কসম! তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পরিবে না আর তাহাকে হত্যা করিবার শক্তিও তোমার নাই। সে यদি তোমার বংশের হইত, তবে তাহাকে হত্যা করিবার কথা তুমি বলিতে পরিতে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদাহ্ (রা) একজন নেক্কার লোক ছিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বংশীয় মর্যাদাবোধ ঢাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিন।

অতঃপর হযরত উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা) যিনি হযরত সা‘দ ইব্ন মু‘আয (রা)-এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত সাদদ ইব্ন উবাদাহ (রা)-কে উল্লেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ভুল করিয়াছ, আল্লাহ্র কসম আমরা অবশ্যই তাহাকে হত্যা করিব। তুমি একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষপাতিত্ করিতেছ। তখন আউস ও খাযরাজ দুই গোত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হইল এবং তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার উপক্রম হইল। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তিনি বারবার তাহাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে তাহারা থামিয়া গেল এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা) নীরব হইলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সেইদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদিতে রহিলাম। মুহ্তর্তকালের জন্যও আমার অশ্রধধারা বন্ধ হইল না। আর পলকের জন্য আমার ঘুমও আসিল না। আমার আব্বা ও অন্যান্যরা ধারণা করিলেন যে, আমার বিরামহীন ক্রন্দন আমার জীবন বিনাশ করিয়া দিবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার আব্বা-আম্মা আমার নিকট বসিয়া ছিলেন, আর আমি তখন ক্রু্দন করিতেছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী শ্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। অনুমতি পাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেও আমার সহিত ক্রন্দনে শরীক ইইল। আমরা সকলেই এই এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপবাদের ঝড়-তুফানের পরে ইহার পৃর্বে আর কখনও আমার নিকট আর বসেন নাই। এবং এক মাস যাবৎ আমার সম্পর্কে কোন আয়াতও অবতীর্ণ হয় নাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

হামৃদ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আয়েশ! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এইর্রপ এইর্রপ কথা পৌছিয়াছে, यদি তুমি এই অপবাদ ইইতে মুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ ত'অালা সত্ত্রইই তোমাকে উহা হইতে মুক্ত করিবেন। जার যদি তুমি কোন প্রকার অপরাধ কর্রিয়া থাক, আল্লাহ্র নিকট ফ্মমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কারণ বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহ্ তাহার তাওবা কবৃল করেন।

হयরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন, তখন আমার চক্ষু হইতে অশ্রু ৫কক হইইয়া গেল এবং এক ফোটা আছে বলিয়াও অনুভব করিতে পরিলাম না। আমি আমার আব্বাকে বনিলাম, আমার পক্ক হইতে আপনি ইহার জওয়াব দিন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি কি জওয়াব দিব আমি জানি না। তখন আমার আমাকে বলিলাম, আপনি ইহার উত্তর দিন। তিনিও বলিলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে ইহার কি উভ্র দিব, উহা আমি জানি না। হযরতত আয়েশা (রা) বলেন, আমি অতি অল্প বয়ক্ষা মেয়ে, বেশী কুর্জানও পড়ি নাই, তবুও आমি বলিলাম আল্লাহ্র কসম, অপবাদhর ঘটনা ঔনিয়া উহা আপনাদের অন্তরে বদ্দমূল হইয়াছে। এবং উহা আপনারা বিশ্বাসও করিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি আমি বলি ハে, আমি উহা হইতে সম্শূর্ণর্পপে মুক্ত এবং আল্লাহ্ জানেন সত্যই আমি উহা হইতে মুক্ত কিত্ুু আপনারা আমাকে বিশ্যাস করিবেন না। জার যদি আমি বলি, আমি এই অপরাধে জড়িত অথচ, আল্লাহ্ জানেন জামি উহা হইতে মুক্ত, কিল্ুু তবুও আপারা উহা বিশাস করিবেন। জাল্লাহ্র কসম! আমি আপনাদদর ও আমার জন্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই বক্তব্য ব্যতীত আর কোন উদাহরণ ঙুঁজিয়া পাইতেছি না।

## 

 আল্নাহ্র নিকটটই সাহায্য প্রা্থনা করিতেছি।" হযরত আঢ়েশা (রা) বলেন, এই কথা বলিয়া আমি স্থান ত্যাগ করিলাম এবং আমার বিছনায় ऊইয়া পড়িলাম। তিনি বনিলেন, আাল্লাহ্র কসম, আামা বিশ্বাস ছিল বে, কথিত অপবাদ ইইতে আমি মুক্ত এবং অবশ্যই আল্লাহ্ ত'আলা আমাকে এই অপবাদ হইত মুক্ত করিবেন। কিন্মু আমার ইহা ধারণাও ছিল না বে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ ত'আলা কোন আয়াত অবতীর্ণ করিবেন। আমি ঢো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি, আমার শানে এমন কোন আয়াত কি অবতীর্ণ হইতে পারে যাহা নিয়মিত্ভবে তিলাওয়াত করা ইইবে। আমার আশা ছিন, হয়ত বা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে এই সম্পর্কে স্বপ্ন দেখান হইবে এবং স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ অ'আলা আমাকে অপবাদ মুক্ত করিবেন।

হযরত আ<্যেশা (রা) বলেন, আাল্লাহ্র কমম রাসৃনুল্লাহ্ (সা) তখন পর্য্ত সেই স্থান ত্যাগ করেন নাই এবং ঘরের অন্য কোন লোকও বাহির হয় নাই, এমন সময় আল্নাহ্

তাঁহার নবী (সা)-এর উপর অহী অবতীর্ণ করিলেন। তিনি ঘামাইয়া গেলেন। এইর্রপ সময় তাঁহার এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে এবং কঠিন শীতের সময়ও অহীর কঠিন চাপে ঘাম মুক্তার মত হইয়া ঝরিতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অহী শেষ হইলে রাসূলুল্মাহ্ (সা) হাসিতে লাগিলেন এবং সর্বপ্রথম যেই কথা তিনি আমাকে বলিলেন, উহা হইল :
"হে আয়েশা (রা)! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাকে অপবাদ মুক্ত করিয়াছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, "হে আয়েশা (রা)! তুমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও। আমি বলিলাম, আল্লাহৃর কসম! আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব না, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিব না। আমি তো কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করিব, তিনি আমাকে অপবাদ



আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আমার অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) মিসতাহ্ ইব্ন আসদাহ্কে আর কখনও দান না করার জন্য কসম খাইলেন। তিনি তাঁহাকে পূর্বে আত্মীয়তা ও তাঁহার দরিদ্রের কারণে দান করিতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাঁহার কসম খাইবার পর আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন :

"তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের যাহারা মর্যাদার ও স্বচ্চলতার অধিকারী তাহারা যেন তাহাদের আখ্মীয় স্বজনদিগকে দান না করিবার শপথ না করে, তোমরা কি ইহা পসন্দ কর না যে আল্মাহ্ তোমাদিগকে ক্মা করিয়া দেন। অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।" (সূর়া নূর ঃ ২২) আয়াত অবতীর্ণ ইইবার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হাা, আল্নাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন, ইহা অবশ্যই আমি পসন্দ করি। অতঃপর তিনি পুনরায় দান করিতে তরু করিলেন। এবং তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম কখনও আমি উহাকে দান করা বন্ধ করিব না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাঁহার স্ত্রীর হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-কেও আমার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

যয়নব! তুমি আল্যেশার চরিब্র সম্থক্কে কি জান? তিনি বলিলেন, আমার কর্ণ ও চক্ষুকে आমি হিফাयত করিতে চাই। ৫ল্লাহ্র কসম! गঁহার সম্বক্ধে ভাল ব্যতীত খারাপ কিছूই আমি জানি না। হযরত আক়েশা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা)-এর শ্র্রীগণের মধ্যে যয়নাব (রা)-ই <্রপও সৌদর্র্যে আমার সমকক্ষ ছিলেন। কিন্ুু আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে পরহহযগারীর কারণে হিফাযত করিয়াছেন। কিন্তু ঢাঁার ভগ্নি হাসানা বিনতত জাহশ অপবাদকারীদদর অন্তর্ভূক্ত ছিন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উল্লেখিত রাবীগণ ইইতে ইহাই আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে। ইমম বুখারী ও মুসলিম (র) তাহাদের গ্র ন্বদ্য়ে মধ্যে ইমাম যুহরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন ইস্হাকও যুহরী (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবাইর (র) তাঁার আব্বার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) হইইতে আবদদ্ন্নাহ ইবৃন আবূ বক্র ইব্ন আমৃর ইব্ন হাযিম আনসারী আমৃরা (র) হইতে তিনি আা়েশা (রা) ইইতে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুふ্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু উসামাহ্ (র) হयরত আর্যেশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সম্পক্কে जপবাদের তুফান উঠিলে একদিন রাসূলুল্মাহ (সা) খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে দডায়মান হইলেন এবং শাহাদাত পাঠ কর্রিয়া আল্মাহ্র যথোপযুক্ত হাম্দ ও প্রশংসা করিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে মুসলিমগণ! তোমরা আমাকে এই সকন লোক সম্পক্কে পরামর্শ দাও যাহারা আমার ক্ত্রী সশ্পক্কে অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে। আল্লাহ্র কসম আমার ग্তীর চরির্র সপ্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। আমার ত্তীর চরিত্রের কোন পংকিনতা আছে বনিয়া আমার জানা নাই। আর যঁহার সহিত এই অপবাদে তাহারা অভিযুক্ত করিয়াছে, আল্নাহ্র কসম! ঢাঁহার চরিত্রে আমি কখনও কোন পংকিনতা দেখি নাই। সে কখনও আমার অনুপস্থিত্তিতে আমর ঘরে প্রবেশ করে নাই। আামার সংগেই সে সফৃরেও রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার পর হযরুত সা'দ ইবৃন মু'আা (রা) দэয়মান ইইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্মাহ্! आমদিগকে আপনি অনুমতি দান করুন, আমরা তহাদের গর্দান উড়াইয়া দেই। ইহা ঞ্নিয়া খাযরাজ গোচ্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া হযরত মুআयকে উল্দেশ্য করিয়া বলিল, ঢুমি মিথ্যা বলিয়াছ, আল্লাহ্র কসম यদি তহারা আওস বংশীয় হইত তবে এমন কথা তুমি কখনও বলিতে না।

এইর্প বাদ প্রতিবাদে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ রাঁধিবার উপক্রম হইল। ঐ দিন সক্ক্যাবেলা আমি বিশেষ প্রয়োজনেে বাহিরে গেলাম আমার সাথে ছিলেন মিস্তাহ্-এর আম্মা। হঠাৎ তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার যুথে উচ্চারিত হইল, মিস্তাহ্ -এর নাশ হউক। তখন আiম বলিলাম, হে মিস্তাহ্ -এর আমা! মিস্তাহ্ তো आপনার পুর্র। অতঃপর তিনি নীরব রহিলেন। তিনি পুনরায় হোটট খাইলেন। তখন

তিনি পূর্বের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আমি তখনও বলিলাম, আপনি নিজ পুত্রকে গালি দিতেছেন। অতঃপর তৃতীয়বারও তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বলিলেন, মিস্তাহ্-এর নাশ হউক। এবারও আমি তাহাকে ধমক দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্মাহ্র কসম! আমি তাহাকে কেবল তোমার ব্যাপারে গালি দিতেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কোন ব্যাপারে আপনি তাহাকে গালি দিতেছেন? তখন তিনি আমাকে অপবাদের কথা বিস্তারিত খুলিয়া বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সত্যই কি সে এইর্দপ অপবাদ আরোপ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ ইহা শ্রবণ করিয়া আমি ঘরে ফিরিতেই. জ্রে আক্রান্ত হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম আমাকে আমার পিতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিন। তিনি আমার সহিত একটি গোলাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি আমার‘আব্বার বাড়িতে পৌছিয়া দেখিলাম, আমার আম্মা উম্মে র্নমান ঘরের নিচ তলায় এবং আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রা) ঘরের উপর তলায় কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া আমার আম্মা উম্মে র্মান জিজ্ঞাসা করিলেন, রেটি তুমি এখন কি কারণে আসিয়াছ? আমি তাহাকে বিস্তারিত সংবাদ জানাইলাম। আমি দেখিলাম এই সংবাদে আমার যতটুকু কষ্ট হইয়াছে, তাহাদের তদ্র্রপ কষ্ট হয় নাই। আমাকে তিনি বলিলেন, মা তুমি মনে কষ্ট নিও না, কোন পুরুমের কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকিলে তাহার যদি আরো একাধিক ন্ত্রী থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সে তাহাদের হিংসার পাত্রী হইয়া পড়ে এবং তাঁহার সম্পর্কে নানা প্রকার কথা উঠে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় সম্পর্কে আব্বাও কি অবগত হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হা, তখন আর আমি আমার অশ্রচ সামলাইতে পারিলাম না। বারীধারার ন্যায় আমার অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আমার আব্বা কুরআন পাঠ করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় উপর হইতেই আমার শব্দ ওনিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি উপর হইতে নামিলেন। আম্মার নিকট ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কারণ উল্লেখ করিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ও স্বজল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আমাকে কসম খাইয়া বলিলেন, মা তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া যাও। অতএব আমি ঘরে ফিরিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে আসিয়া আমার সেবিকার নিকট আমার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহার কোন দোষ জানি না। অবশ্য তিনি নিদ্রা কাতর মহিলা, অনেক সময় তিনি খমীর রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং ছাগল আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত। তাহার এই উত্তর তনিয়া জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট স্পষ্টভাবে সত্য সত্য বল। তখন সে বলিল, সুবাহানাল্লাহ্! ইব্ন কাছীর—৮ (৮ম)

আমি তাঁহার সশ্পর্কে কোন দোয জানি না। একজন স্বর্ণকার ব্যেন খালেস ও নির্ভেজাল সম্পর্কে জানেn, আমিও তাহার সশ্পর্ক তেমনই জানি। এই অপবাদ্ লেই লোকট্রিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন সে বলিল সুবাহানাল্লাহ্! আল্লাহুর কসম আমি কখনও কোন মহিলার কাপড় খুলি নাই।

হयরত আয়েশা (রা) বলেন, পররর্তীকালে এই লোকটি এক জিহাদে শহীীদ হইয়া যান। হयরত আ<্যেশা (রা) বলেন, একবার আমার আব্বাআস্মা আমার নিকট আসিলেন, তখন রাসৃলূল্নাহ্ (সা) ও আসরের সালাত পড়িয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার আব্বাআাম্মা আমার ডাইনে ও বাম্ বসিয়াছিলেন। রাসূনুল্মাহ্ (সা) হামৃদ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে আা়়েশ! যদি তুমি কোন প্রকার অপরাধে জড়িত হইয়া থাক, তবে আল্লাহুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণণর তাওবা কবূল করিয়া থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন একজন আনসারী মহিলা আসিয়া দরজার নিকট বসিয়াছিন, आমি বলিলাম, এই মহিলার সস্থুথে এইক্রপ বथা বলিতে কি আপনার লজ্জা হয় না? অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) নসীহত করিলেন, আমি তখন আমার আব্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, आপনি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে জওয়াব দিন। তিনি বলিলেন, আমি কি বলিব? আমার জাম্মার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, জপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জওয়াব দিন। তিনিও বলিলেন, आমি কি বলিব? আমি যখন দেখিলাম তাহারা কোনই জওয়াব দ্লিলেন না, তখন আমি আল্লাহৃর হামূদ ও প্রশংসা করিলাম, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি বলি বে, আমি কোনই অপরাধ করি নাই এবং আল্লাহ্ জানেন বে, আমি যাহা বলিয়াছ্হি উহাত আমি সত্যবাদী, তবে উহা আমার পক্巾 উপকারী হইবে না। কারণ কথিত অপরাধটি আপনাদ匕র অন্তরে বদ্মৃলূ হই। আর যদি আমি বলি, আমি অপরাধে জড়িত, অথচ, আল্নাহ্ জানেন আমি সম্পুর্ণkূপ অপরাধ মুক্ত, তথন আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন না।

আল্লাহ্র কসম আমার ও আপনাদের জন্য হযরত ইউ্সুফ (আ)-এর আাব্বার উদাহরণ ব্যতীত আর কোন উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই মুহ্রেত্তে আমি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শান উল্লেখ করিতে চাহিলাম, কিন্ু উহা আমার শ্মরণে আসিল না। মহা চিত্তিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

তখनই আল্লাহ্ ত’আআলা তাহার রাসূলের উপর অহী নাযিন করিলেন, আমরা সকলেই নীরূব হইয়া গেলাম। অহী শেষে তিনি মাথা উঠাইলে আমি তাহার মুখমণ্ণলে খুশির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। তিনি তাঁহার ললাট মুছিতে মুছিতে বলিলেন :
"হে আয়েশা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তা’আলা তোমার অপবাদ মুক্তির জন্য আয়াত নায়িল করিয়াছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন অত্যধিক রাগান্বিত হইয়াছিলাম। আমার আব্বাও আমাকে বলিলেন, আয়েশা! তুমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়ান হও। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহার সম্মুখে দণ্গয়মান হইব না। আমি তাঁহার কৃতার্থও হইব না। এবং আপনাদেরও কৃতার্থ ইইব না। আমি তো কেবল সেই মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতার্থ হইব এবং তাঁহারই প্রশংসা করিব, যিনি আমার অপবাদ মুক্তির সনদ নাযিল করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেই কথা বলিয়াছেন, আপনারা উহা অস্বীকার করেন নাই। আর উহার প্রতিবাদও করেন নাই।

রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্শ (রা)-কে তাঁহার দ্বিনের অসিলায় হিফাयত করিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে তিনি কোন দোষারোপ করেন নাই বর়ং ভাল মন্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নি আমার দোষটা করিয়া ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। আরো যাহারা দোষচর্চা করিয়াছিল, তাহারা হইল- মিসতাহ্, হাস্সান ইব্ন সাবিত এবং মুনাফিক সরদার আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। এই ব্যক্তিই লোক একত্রিত করিয়া দোষচর্চা করিত এবং সেই ব্যক্তি এবং হাস্নাহ্ এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনার পরে হয়রত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্র নামে শপথ করিলেন, তিনি আর কখনও মিস্তাহকে দান করিবেন না। অতএব এই আয়াত অবতীর্ণ হইল :


আবূ বকর (রা) यিনি বড়ই মর্যাদার অধিকারী তিনি যেন তাহার আা্মীয় মিস্হাতকে দান করিবার শপথ না করেন।

"তোমরা ইহা ভালবাস না যে আল্লাহ্ তা’আলা তাহাদিগকে কমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান"।

তখন হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন ঃ

"আল্লাহ্র কসম হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা আপনার ক্ষমাদানকে ভালবাসি।" ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) মিস্তাহকে পূর্ব্রের ন্যায় দান করতে আরম্ভ করিলেন। ইমাম বুখারী (র) ও এই সূত্রে আবূ উসামা মুহাম্মদ ইব্ন উসামাহ (র) তাঁহার তাফসীরে সুফিয়ান ইব্ন অয়াকী (র)-এর সূত্রে আবু উসামা (র) হইতে অনুর্রপ আরো দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ সাঈদ আল-আসাজ্জ এর সূত্রে আবু উসামাহ (রা) হইতে ইহার আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমান ইইতে যখন আমার অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে অহী নাযিল ইইন। তখন রাসূনূল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আসিয়া উহার সুসংবাদ দান করিলেন। আমি তখন বলিলাম, आমি ইহার জন্য মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতার্থ আপনার প্রতি নহি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইব্ন আাবূ অদী (র) ..... হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমান ইইতে যখন আমার প্রি অপবাদের মুক্তির ফরমান নাযিল হইল, তথন রাসূলূল্লাহ্ (সা) দণায়মন হইয়া উহা উল্লেখ করিলেন এবং আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। এবং দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে কোড়া মারিবার জন্য হকুম করিলেন। অতএব তাহাদিগকে কোড়া মারা ইইল। সুনান গ্গন্থের ইমামগণও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম আাূ দাউদ (র) দোষ চর্চাকারীদের নাম হাস্তান ইবন সাবিত, মিস্তাহ ইব্ন উসাদাহ ও হাস্নাহ বিনতে জাহশ উল্লেখ করিয়াছেন। সিহাহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থ সমূহের উমুল মু’মিনীন হयরত আয়েশা (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে এইর্গপ বর্ণিত হইয়াছে। घটনাটি উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা (রাা)-এর আামা হযরত উশ্মে k্রান (রা) হইতেও বর্ণিত ইইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আসীম (র) ..... উম্মে র্রমান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা आমি আয়েশার (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিনা তাঁহার নিকট আসিয়া বনিল, আল্নাহ্ তাঁার পুত্রকে যেন ঞ্ৰংস করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন এমন বদ্দ’’আ করিতেছেন? সে বলিল, সে দোয চর্চাকারীদের একজন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন। কোন দোষ? মহিনাটি বলিল, जোমার সশ্পর্কে এইর্ণপ দোষ।

আढ়য়শা (রা) জিঞ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণগোচর হইয়াছে? লে বলিল, হাঁ। আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আব্বা হযরত আবৃ বকর (রা)-ও কি ইহা ऊনিয়াছেন? সে বলিল, হাঁ। ইহা ऊনিয়া হযরুত আয়েশা (রা) বেহশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিিল, তখন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। इयরত উম্মে রুমান (রা) বলেন, जামি উঠিয়া ঢাঁহাকে চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) आগমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, লে কেমন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসৃলাল্লাহ্! সে জ্রে আা্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সষ্টবত অপবাদদর চাপ সামলাইতে না পারিয়া এইর্রপ হইয়াছে।

অতঃপর আয়েশা (রা) সোজা হইয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি यদি আল্নাহ্র নামে শপথ করিয়া অপবাদ অস্বীকার করি, তবে আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন না। অতএব আমার ও আপনাদের উদাহরণ হইল হযরত ইয়াকৃব (আ) ও

তাঁহার পুত্রগণের ন্যায়। যখন তিনি $\square$ نٌ على مـا L

 হইল্লেন এবং তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন, আবূ বকরও তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা‘আলা তোমার অপবাদ মুক্তির জন্য আয়াত নাযিল করিয়াছেন। তখন আয়েশা বললেন, ইহাতে আমি আল্লাহ্র সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আপনার প্রতি নহে।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আয়েশা (রা)! তুমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে এইর্রপ বলিত্ছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি তাঁহাকেই বলিতেছি। যাহারা আয়েশা (রা)-এর এই দোষচর্চায় শরীক ছিল, তাহাদের মধ্য এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যাহার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হযরত আবূ বকর (রা) গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটার পর তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি আর তাহার দায়িত্ত গ্রহণ করিবেন না। তখন অবতীর্ণ হইল :

## 

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আবশ্যই আমরা আপনার ক্ষমাদানকে পসন্দ করি, হে আমদের প্রতিপালক! অতঃপর তিনি পুনরায় মিস্তাহকে সাহায্য দান করিতে তরু করিলেন।

হুসাইনের সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) ..... হুসাইন হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু আওয়ানা -এর রিওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় মে, মাসর্রক নিজেরই উম্মে র্রমান (রা) হইতে তনিয়া হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উলামায়ে কিরামের একটি দল, বিশেষত খতীব বাগদাদী উহা অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত উল্মে র্রমান (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর জীবদ্ধশায় ইন্তিকাল করিয়াছেন। খতীব বাগদাদী বলেন, মাসরূক (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করিতেন।
 করিয়া রিওয়ায়েতটি মুত্তাসিল ধারণা করিয়াছেন। অথচ, উহা হ্হইল মুরসাল। ইমাম বুখারী (র) অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নিকট সূত্রের দোষ ধরা পড়েনি। কেহ কেহ বলেন, মাসরুক (র) আবদুল্মাহ ইব্ন মাস়উদ (রা) হইতে তিনিও উম্মে রুমান (রা) ইইতে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 অপবাদ। 1
 জন্য মগনকর মনে করিও না। 1 " আখিরাতের জন্য মগলকর। অর্থৎ পৃথ্বীতে তোমাদের সত্ততা প্রমাণিত হইবে এবং পরকালে তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হইবে। পবিত্র কুর্ানেই হযরত আয়েশা (রা)-এর দোষমুক্তির সনদ অবতীর্ণ হইয়াছে:

"পবিত্র কুরআাে বেই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অগ্গ-পশাতে কোন বাতিল আসিতে পারে না। উহাকে কোনভাবেই বাতিল স্পর্শ কর্তিতে পারে না"।

হযরুত আয়েশা (রা) যখন মৃত্যুর মুখোমুখী হন, তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) णাঁহাকে বলিলেন : "হে আढ়েশা (রা)! আপনি আনन্দিত হউন, আপনি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর বিবি, তিনি আপনাকে এমনি ভালবাসিতেন বে আপনার পরে তিনি অন্য কোন কুমারী শ্রী বিবাহ করেন নাই। এবং আসমান হইতে আাল্লাহ্ ত'আলা আপনার অপবাদ มুক্তির সনদ অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) ঢाँহার তাফनীরে উসমান ওয়াসিতী (র) ..... আবদূল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়্যেশা (রা) ও হযরত যয়নব (রা) পরস্পর গর্ব প্রকাশ করিলেন। হযরত যয়নাব (রা) বলিলেন, আল্পাহ্ ত'আালা আসমান হইতেই রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আমাকে বিবাহ দিয়াছেন। তখন হযরতত আढ़়েশা (রা) বলিলেন, সাফ্ওয়ান ইব্ন মুয়াত্তান আমাকে তাহার সাওয়ারীর উপর বহন করিয়া আনিলেন, কিছু লোক যখন आমাকে মিথ্যা অপবাদ্ অভ্যুক্ত করিয়াছিন। তখन আল্মাহ্ ত"‘ালা আসমান হইতে অহী जবতীর্ণ কর্যিয়া আমাকে অপবাদ মুক্ত কর্রিয়াছিলেন। তখন হররত যয়নাব (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, হে আর্যেশা! যখন ঐ ঊটের উপর তুমি আরোহণ করিয়াছিলে, তখন কি বলিয়াছিলে? তিনি বলিলেন ঃ
 কার্যনির্বাহী।" তখ্গ তিনি বলিলেেন, তুমি মু’মিনদের কলেমাই উচ্চারণ করিয়াছ্ছিনে।
 হयরত আয়েশাকে অপবাদদ অভির্যুক্ত করিয়াছ্, তাহাদের প্রজ্যেকের জন্য তাহাদের অর্জিত ওনাহ जনুপাতে শাঙ্তি হইবে।
 করিয়াজে" 'কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইন, বেই ব্যক্তি মানুষ একত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যে এই অপবাদ ছড়াইত ও প্রচার করিত।' ছন্য রহিয়াছে, কঠিন শাস্তি"।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে ঐ ব্যক্তি হইল আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। মুজাহিদ এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি হইল, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) এই মতটি অতিশয় দুর্বল মত। যেহেহু বুখারী শরীফে এই ধরনের একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। একই কারণে আমরা মতটি এখানে উল্লেখ করিয়াছি। নচেৎ সাহাবায়ে কিরামের যেই মর্যাদা ও ফयীলত রহিয়াছে, উহার প্রেক্ষিতে এই মতটি কোন ুরুত্র রাথে না। বিশেষত হযরত হাসসান (রা) তাঁহার কবিতার মাধ্যমে কাফির ও মুশরিকদের আরোপিত অপবাদ ও গালমন্দের প্রতিবাদ করিতেন। ঢাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন :
 হযরত জিব্রাঈ্গল (আ) তোমার সাহায্যকারী"।

আ'মাশ (র) বলেন, আবু য্যুহা (র)-এর সূত্রে মাসরূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত হাস্সান (রা) আগমন করিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) আমাকে তাঁহার জন্য তাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে হুকুম করিলেন। তিনি বাহির হইয়া গেলে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললাম, হাস্সান আপনার নিকটও আসেন এবং আপনি তাঁহার প্রতি সম্মান দেখান? অথচ আল্মাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন :


তখন তিনি বলিলেন, অন্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক বড় শাস্তি তাহার আর কি হইবে? তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। সম্ভবত আল্লাহ্ তা‘আলা ইহাই তাহার জন্য বড় শাr্তি নির্ধারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, কাফিরদের পক্ষ ইইতে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে গালি দেওয়া হইত। হাস্সান (রা) উহার জওয়াব দানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

অতঃপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত হাস্সান (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসামূলক একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন :

حصـان رزان مـا تـزن بـريبة * وتصـبـح غرلى مـن لحوم الـغوافـل
"তিনি (আয়শো) পূত পবিত্র সর্বপ্রকার•দোষ হইতে মুক্ত। তাঁহাকে কোন প্রকার অপবাদে অভিযুক্ত করা যায় না। এবং তিনি নিজেও কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করেন না"।

আয়েশা (রা) ইহা তুনিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনি তো এমন নহেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হাসান ইব্ন কুর’আহ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাস্সান (রা)-এর কবিতা অপেক্ষা অধিক উত্তম কবিতা আর কাহারও ণ্তনি নাই। আমি আশা করি তিনি বেহেশ্তবাসী হইইবে।

তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের গালির প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন :

هجوت مـمدا تـاحبت عنـه * وعند الله فی ذالك الجزاء
"হে আবূ সুফিয়ান! ডুমি মুহাম্মদ (সা)-কে গালি দিয়াছ এবং আমি উহার জওয়াব দিয়াছি এবং আল্লাহ্র নিকট ইহার পুরক্কারের অমি আশা রাখি"।
فـان أبى ووالده وعرضى * لـرض مـمد منكم وقاء
"কারণ আমার আাব্মা ও দাদা আমার ইজ্জত সুহাম্মদ (সা)-এর ইজ্জত সম্মানের প্রতিক্ষার বস্তু"।
واتشتــهـه وكسيت لـه يكفء * فيشر كمـا لخير كمـا الفداء
"আরে তোমার মত লোক রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে গালি দেয় অথচ তুমি কোন প্রকারেই ঢাঁহার সমকক্ষ নহে। তোমার ন্যায় সকন দুষ্টলোক রাসূনূল্নাহ্ (সা)-এর ন্যায় সৎনোকের উপর বিসর্জীত"।
لسانى مـارم لا عيب فيه * وبحرى لا تكدره الدلاء
"আমার জিহ্না নির্দোষ তেজ-তরবারী সমতুল্য। আর এবং আমার সদুদ্দ এত গভীর ও প্রশশ্ত বে, ডোলের পানি উত্তোলন তাহার পানিকে ময়লায়ক্ত করিতে পারে না"। অর্থাং আমার থ্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বে যতই গালমন্দ বলুক না, কেন তাহার চরিত্র সদা নিষলক্ক থাকিবে।

হযরত আয়েশা (রা)-কে কেহ জিঞ্sাসা করিল, ইহা কি অনর্থক কথা নহে? তিনি বলিলেন, না। অনর্থক ইইল উহা যাহা মহিলাদের নিকট বনা হয়। বলা হইন আল্লাহ্র কथা বলেন নাই?
"তাহাদের ম্্য হইতে বে ব্যক্তি অপবাদ ‘্রচারের প্রধান অংশ্র্মহণ কর্রিয়াহে তাহারার জন্য কঠিন শাস্তি রহহিয়াহে"। তিনি বলিলেন, जাহার দৃষ্টিশক্তি কি লোপ পায় নাই? তাহার উপর কি তরবারী উথিত হয় নাই? অর্থাৎ হयরত সাফওয়ান ইব্ন মু‘অত্তাল সুলামী (রা). যथন জানিতে পারিলেন, হাস্সান তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে তরনারী দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।


অনুবাদ ঃ (১২) এই কথা ণ্ণিবিবার পর মু’মিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজদিগের বিষয়ে সৎধারণা করে নাই, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত কর্রে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্মী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আন্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর কল্পিত ঘটনায় কিছু সংখ্যক মুসলমান ও জড়িত হইয়া অপবাদ প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক করণ ও আদব শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন ঃ


হে মু’মিনগণ! উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা) সম্পর্কে যখন তোমরা মিথ্যা অপবাদ শ্ণনিয়াছ, তখন মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন স্ত্রীগণ উহা নিজেদের উপর ধারণা করিল না কেন। অর্থাৎ এইর্রপ অপকর্ম যেমন তাহাদের দ্বারা সন্তব নহে, অনুরুপভাবে উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা (রা) দ্বারা মোটেই সম্ভব নহহে। কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) ও তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রা) ..... বনী নাজ্জার গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত। অকবার আবূ আইউবকে তাঁহার স্ত্রী বলিল, হে আবূ আইউব! হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে মানুষ কি বলিতেছে? তাহা কি আপনি তুনিতেছেন না? তিনি বলিলেন, হ্যুা, তবে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আচ্ছা তুমি কি এইর্గপ কাজে লিপ্ত হইতে পার? উম্মে আইউব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম কখনও না? তখন আবু আইউব (রা) বলিলেন, আয়েশা (রা) তো তোমা অপেক্ষা অনেক উত্তম। তাঁহার দ্বারা ইহা কি করিয়া সম্বব হইতে পারে? রাবী বলেন, অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত হইল তখন সর্ব প্রথম যাহারা অপবাদ প্রচার করিয়াছিল তাদের উল্লেখ করা হইয়াছে :
"তোমাদের মধ্যে যাহারা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে জাহারা তোমাদের মধ্যে একটি দল"। আর তাহারা ইইইল হাস্সান ও তাঁহার সাথী সংগী। অতঃপর ইরশাদ रই ইব্ন কাছীর—৯ (৮ম)

তোমরা যখন অপবাদ ণনিয়াছিলে, তখন আবূ আইউব ও তাঁহার স্ত্রীর মত অন্যান্য সকन মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন ন্তীীণণ ধারণা কর্রিল না কেন্ন?

মুহাম্মদ ইব্ন ঊমর ওয়াকিদী (র) বলেন, ইব্ন• আবূ হাবীব (র) ..... আবূ আইউবের আयাদকৃত গোলাম আফলাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উশ্মে আইউব (রা) বলিলেন, আয়েশা (রা) সস্পক্কে মানুষ বে অপবাদ প্রচার করিতেছে উহা কি आপনিও তনেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ ঔনি, তবে উহা সশ্পূর্ণ মিথ্যা। হে উম্মে আইইব! তুমি কি এই ওুুতর কাজ করিতে পার? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, না। তখন আবু আইউব (রা) বলিলেন, আল্লাহূ, কসম! আয়েশা তোমা অপেকা উত্তম। তাঁহার দ্মারা ইহা মোটেই সষ্ব নহে। পবিত্র কুরজানের আয়াত অবতীর্ণ হইলে, আল্লাহ্ তা'আানা অপবাদকারীদের কথা প্রথম উল্লেথ করিয়া পরে বলেন :


বেমন আাু আইউব ও তাঁহার ত্রী হযযরত আয়েশা (রা) সস্পর্কে অপবাদ তনিয়া উহা মিথ্যা বলিয়া য়ত্তব্য কর্রিয়াছিন, অন্যান্য মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন ‘স্ত্রীগণও কেন অনুক্রপ মন্তব্য করে নাই? आর ঢাহারা কেহই ইহা বলে নাই বে, ইহা সম্পর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কেহ কেহ বনেন, ঐ ব্যক্তি হযরত আবূ আইয়ুব (রা) ছিল না বহং হযরতত উবাই ইব্ন কাব (রা) ছিলেন।
 বানাওয়ার্ট। কারণ, হযরত আয়েশা (রা) সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল (রা)-এর উе্ধীর ঊপর আরোহণ করিয়া দিপ্পরেই সকলের সম্মুথে আসিয়াছিলেন। রাসূনুল্নাহ্ (সা)ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ না করুন যদি তাহদের অন্তরে কোন প্রকার দুর্বনত থাকিত, তবে ঢাহারা প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে সকলের সস্যুথ্রেইভাবে উপস্থিত হইতেন না। অতএব ইহা দ্যারা প্রমাণিত হয় বে, অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ স্পষ্ট মিথ্যা ও বানোয়াট। অতঃপর ইর্রশাদ ইইয়াছে :
 জন্য তাহারা চারজন সা⿵্ষী কেন উপস্থিত করিল না? याহার্রা তাহাদের অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করিত।
".ভযহেতু তাহারা সাক্ষী ঊপস্থিত করে নাই অতএব আাল্লাহৃর দরনারে মিথ্যাবাদী ও অপরাধী"।

# 5  



অনুবাদ ः (১8) দুনিয়া ও অখিরাতের তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে লিল্ত ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদিগকে শ্প্শ করিত। (১৫) यখন তোমরা মুখেমুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদিগের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহ্র নিকট ইহা ছিল্ন ত্তততর বিষয়া

তাফসীর ঃ হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যাহারা অপবাদ প্রচারে জড়িত ছিল তাহাদিগকে সম্বক্ধ করিয়া আল্পাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ
"আর यদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত না হইত অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদের তাওবা কবূল না করিতেন এবং তোমাদের অপরাধ কমা না
 তোমরা লিপ্ত হইইয়াছিলে উহ্রার কারণে তোমাদের কঠিন শাস্তি হইত"।

আলোচ্য আয়াত ঐ সকল অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইাছিল যাহারা মু’মিন ছিল। যেমন, মিসতাহ, হাস্সান, হাসনা বিনতে জাহ্শ ও অন্যান্যরা। আবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল এবং তাহার মত আরো যেই সকন মুনাফিক এই घটনায় জড়িত ছিল আলোচ্য আয়াত তাহাদের সম্পর্কে নহে। কারণ তাহারা মু’মিন ছিল না এবং এমন ভাল কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা কঠিন শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যেই কোন গুনাহৃর উপর কোন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ শাস্তি কেবল তখনই দেওয়া হইবে, যখন ঐ গুনাহ্র কাজে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা না করিবে। কিংবা ঐ গুনাহ্র পরিরর্তে সমপর্যায়ের কিংবা আরো অধিক বেশী মর্যাদার কোন নেক কাজ না করিবে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা ইরাাদ করেন ঃ
 "যখন তোর্মরা ঐই অপবাদমূলক কথা একজন হইতে অপরজন ঔনিয়া অন্যের নিকট

বর্ণনা করিতেছিনে, সে অর্ণাৎ সে অমুক হইতে ऊনিয়াছে এবং অমুক অমুক হইতে ఆনিয়াছে এইভাবে উহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছছ"। কেহ কেহ এখানে আয়াতটি

 হইয়াছে। জর্থাৎ সে বরাবর তাহার মিথ্যার উপ্পর চলিয়াছে। আরবগণ ইহাও বলিয়া
 কির‘আত্ত অধিক প্রসসিদ্ধ। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত ইহাই। কিন্তু দ্বিতীয় কিंরাআতটি হযরত আয়েশা (রা) ক্র্থৃক বর্ণিত। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ ..... হরযত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি পড়িতেন-ইবৃন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, হযরতত আয়্যেশা (রা) ইহা সম্পর্কে অন্য লোক অপেক্ষা বেশী জানেন।

তোমরা এমন বিষয় সস্পর্কে কথা বল, যাহা তোমরা জান না ।

 অপবাদ সহজ ছিল না। অতএব সাইয়িদুলু আা্বিয়া ও খাতিমুল আা্বিয়া (সা)-এর ত্তী সম্পর্কে ইহা কিক্রপে হাল্কা ও সহজ হইতে পারে? উহা সহজ মোটেই নহে বরং 'আল্লাহ্র নিকট ইহা ওরুতর। সাইয়্যিদুল অম্বিয়া (সা)-এর শ্র্রীর প্রতি এইর্রপ তুরুতর অপবাদ আল্লাহ্র জন্য অসহনীয় হইয়াছে। তিনি তো কোন নবীর त্রী সম্পর্কে এইর্রপ डিত্তিহীন ও বানোয়াট অপবাদ বরদাশ্ত করেল না। সুত্রাং সাইয়িদ্দুন আম্মিয়া (সা)-এর ন্ত্রী সম্পর্কে এই অপবাদ কিভাবে বরদাশ্ত করিতে পারেন? কাজেই তিনি অহীর মাধ্যমে উহার প্রতিবাদ কর্যিয়াছ্ন। তাহারা বিষয়টি সহজ ও হালุকা মন্ে করিলেও আল্লাহ্র নিকট উহা বড়ই কঠিন ও ওরুতর। বুथারী ও মুসনিম শরীফে বর্ণিত, কেহ কেহ কখনও এমন কথা যুথ্ উচ্চারণ করিয়া বসে যাহাতে আল্লাহ্ অত্যধিক অসুন্তষ্ঠ হন এবং উহার কারণে জাহান্নামের মধ্ধে আসমান ও যমীনেন মাবের দূরত্ণ পরিমাণ গভীরে নিক্ষিষ্ঠ হয়। অথচ সে তাহার উচ্চারিত কথার এই মারাত্মক দিকটি সশ্পর্কে চিন্তাও করে না।




অনুবাদ : (১৬) এবং তোমরা যখন উহা শ্ববণ করিলে ত.থন কেন বলিলে না, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদিগের উচিত নহে', আল্লাহ পবিত, মহান! ইহা তো এক তুর্তুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশও দিতেছেন, यদি তোমরা মু’মিন হও, তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুশ্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা প্রথম সৎলোকদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি দ্বিতীয় হুকুম দিয়াছেন যে, ভাল : ও সৎ লোকদের সম্পর্কে যেন তাহারা কোন অসাধু মন্তব্য না করে। যদি তাহাদের অন্তরে এইর্পপ ধারণা জন্মে তবে উহা যেন মুখে উচ্চারণ না করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

## 

"আল্মাহ্ তা‘আলা আমার উম্মাতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। যাবৎ না সে উহা মুখে উচ্চারণ না করে কিংবা উহা সুতাবিক আমল না করে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ গ্থন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ কর্রে ঃ
"তোমরা যখন আয়েশা সশ্পর্কে অপবাদ ఆনিয়াছিলে তখন তোমরা এইল্গপ কেন বলিলে না বে, এইর্পপ ওরুতর কথা আমাদের মুখে উচ্চারণ করা উচিৎ নহে"।



 आরোপ করিতে নিশেধ করিতেছেন"। إنْ کُنْتُمْ
 শ্রদ্ধা থাকে, তবে যেন পুনরায় তোমাদের পক্ষ ইইতে এইর্রপ অপবাদ আরোপের ঘটনা না घটে।

অবশ্য যাহারা কাফির তাহাদের জন্য শরীয়াতের ভিন্ন নির্দেশ রহিয়াছে।

 উপকারী আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং শরীীয়াতের নির্দেশ নির্ধারণের বেলায়ও তিনি বড়ই शिক্মতওয়ালা।



لاَتَعَلْوُونْ

অনুবাদ : (১৯) যাহারা মু’মিনদিগের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদিগের্র জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্রুদ শাস্তি এবং আল্মাহ জানেন, তোমরা জানো না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের আলাহ্ তা‘আলা তৃতীয় সতর্ক করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন মু’মিন সম্পক্কে কোন খারাপ কথা তনিবার পর যদি উহা কাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং মুঘে উহা উচ্চারণও করিয়া ফেনেে, কিন্তু উহার যেন অধিক প্রচার না হয় সেইদিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

"यাহারা ইহা চায় যে, মু’মিনদের অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাহাদের ইহকালে ও পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইবে। ইহকালে তাহাদিগকে কোড়া মারা হইবে এবং পরকানে শান্তি অধিক যন্ত্রণাদায়ক"।
 সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা উচিৎ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আল্নাহ্র বান্দাগণকে কষ্ঠ দিও না, তাহাদিগকে লজ্জা দিও না আর তাহাদের গোপন বিষয়ের সন্ধান করিও না। কারণ, যেই ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের গোপন বিষয়ের সন্ধান করিবে, আল্মাহ্ ও তাহার গোপন বিষয় খুঁজিয়া তাহাকে তাহার ঘরেই লাঞ্ছিত করিবেন।



















 ইহার অর্থ শয়ততানের কুর্মন্ত্রণা। কারাদাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ স়র্রপ্রকার গুনাহ্রে কাজ। আবূ মিজ্লাय (রা) বলেন, গুনাহ্র মানত করা শয়তান্ের অনুসরণ করার মধ্যে শামিল। মাসর্রক (র) বলেন, একদা. এক ব্যক্তি হযরতত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ

 'কর। এবং আহার কর i এক ব্যক্তি তাহার সন্তানকে যবাই করিবে বললিয়া মানত করিলে ইমাম শা‘বী (র) তাহাকে বলিলেন, ইহা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এবং তিনি তাহাকে উহার পরিবর্তে একটি ভেড়া যবাই করিতে বলিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .....আবূ রা‘ফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার স্ত্রীর উপর ক্রোধান্বিত হইলে, সে বলিল, একদিন সে ইয়াহূদী, একদিন সে খ্রিস্টান এবং আমি যদি তাহাকে তালাক না দেই, তবে তাহার সকল গোলাম আযাদ হইবে। আমি হযরত আবদুল্মাহ্ ইবন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া
 কু-মন্ত্রণ"। যায়নাব বিনতে উন্মে সালামাহও একদিন অনুরূপ বাক্যালাপ করিলে, আমি আসিম্ম ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া জানাইলে তিনিও অনুর্পপ মন্তব্য করিলেন।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :
"আল্নাহ্ यদি অনুপ্রহ করিয়া তোমাদিগকে তাওবা করিবার তাওফীক দান না করিতেন এবং শিরক এবং চরিত্রের অন্যান্য কলুষতা হইতে পবিত্র না করিতেন তবে কেইই নিষ্কলুষ ইইতে পারিত না"।
 এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুমরাহ্ করেন এবং গুমরাহীর ভয়াবহ ময়দানে ধ্ণংস করিয়া দেন। শ্রবণ কর্রেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য এবং কে গুমরাহ হইবে উহাও তিনি জানেন।

 ভেন শপথ গ্রহণ না করে ভে, ঢাহারা অাত্রীয়-স্বজন ও অভাবগ্তক্রে এবং আল্লাহর রাস্তায় यাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছ্ তাহাদিগকে কিছুই দিবে না, তাহারা যেন তাহাদিগকে ক্ষমা কর্রে এবং উহাদিগেন্র দোষ-র্রুটি উপেক্সা কর্নে। তোমরা কি চাও না ভে, जল্লাহ তোমাদিগকে কমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
 হইয়াছে। অর্থ হইল শপথ করা। الفَضل অর্থ, সামর্থ, সাদাকা ও ইহসান। السعـة অর্থ, ধन ও সচ্দ্নতা।

আল্নাহ্ ত'আলা ইর্যশাদ করেন :

যাহারা সামর্থবান, সদকাদানকারী ও ইহসানকারী जাহারা যেন এই শপথ না করে


তাহারা আআ্ীীয়-স্বজন, দর্রিদ্রলোক এবং আল্লাহহর রাহে হিজরাতকারীদের়কে দান করিবে না। এবং তাহদের সহিত সপ্পীতি বজায় রাখিবে না। আল্ধাহ্ ত'অালা ইহা দ্রারা আप্রীয়তার সম্পক্ক বজায় রাখিবার জন্য চরম তাগিদ করিয়াছেন। তাহদের সহিত নরম ও সদ্যবহারেরের জন্য উৎসাহিত কর্রিয়াছেন। এবং তাহাদের পক্ষ হইতে কোন ভুন-জুটি

 দেয় এবং মার্জনা করে"। তাহাদের পক্ষ হইতে অবিচার হওয়া সত্ত্রেও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা বড়ই অনুণ্রহ ও মেহেরবাণী ।

आলোচ্য আয়াত হযরত আরু বকর সিদীক (রা)-এর সশ্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছে, যখন তিনি মিস্তাহ ইব্ন উসাদাহৃকে কোন প্রকার দান ও উপকার করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। কারণ সেও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি দোষারোপ্-
 দোষমুক্ত প্রমাণিত হইলে অপবাদকারীদিগকে কোড়া মারা হইন এবং তাহাদের তাওবা করিবার পর আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা কর্রিয়া দিলেন। তখন আল্লাহ্ ত'আলা হযরতত আবূ বকর সিদ্לীক (রা)-কে তাহার আত্মীয় হযরত মিসৃতাহ (রা)-এর প্রতি সদয় হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। মিসৃত্তহ্ (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খালা-এর পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দর্দ্রি মুহাজির। তিনি একেবারেই নিঃস্ব ছিলেন। হযরত আবৃ বকর সিদীক (রা) তাহার যাবতীয় ব্যয়जার গ্রহণ কর্রিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনিও হयরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সহিত শামিল হইয়াছিলেন। তঁহাকে কোড়া মারা হইয়াছিন এবং তাওবা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আালা ইবৈল কাছীর——০ (৮ম)

 'للشُ


 তাহাক্ क্লা ও সার্জনা কর্রিবন।




 इइয়ाइए।


অনুंবাদ ঃ (২ง) याহারা সাধ্পী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতিं অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশষ্ঠ এবং তাহাদিগের জন্য আছে মহাশাস্তি (২৪) যেইদিন•তাহাদিগের বিহ্রুদ্ধে সাক্ষী দিবে তাহাদিগের রসনা, তাহাদিগের হষ্ত ও তাহাদিগের চর্রণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বক্ধে (২৫) সেইদিন আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফন পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের আল্পাহ্ তাআলা সেই লোকদিंগকে শাস্তির ধ্মক দিয়াছেন, याহারা তাহাদের ব্যভিচার্রের অপবাদ সশ্পর্কে সশ্পূর্ণ অনবহিত। আল্লাহ্ ত'আলা এখানে সাধারণ ঈমানদার নারীদদের প্রতি অপবাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব নবী করীম (সা)-এর श্তীরণণ যাঁহারা মু’মিনদের আমা তাঁহাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করিলে বে কঠিন শাা্িি হইবেই তাহা উল্লেঁখ করিবার প্রয়ারাজন নাই। সমষ্ত উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে একমত পোষণ কর্রেন, বে হযরতত আয়েশা (রা) যাহার প্রতি অপবাদ আরোপা করিবার কারূণে এই আয়াত অবতীর্ণ ইইয়াছে ইহার পরে ভেই ব্যক্তি তাহাকে পুনরায় অপবাদ দিবে সে কাফির। আর অবশিষ্ট উম্মাহাতুল মু’মিনীনদদর. ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। जর্ৰাৎ সঠিক মত হইল ইহাই বে, তহাদিগকে বেই ব্যক্তি অপবাদে অভিযুক্ত করিবে সে মু’মিন নহে।
 তাহাদিগকে ইइকান ও পরকালে লা'নত করা হইতেছে"। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কেবল হযরত আ<়েশা (রা)-এর সহিত খাস। ইবৃন আবূ হাত্মি, (র) বলেন, আবূ সাねদ আশাজ্জ (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। 1
 ইবৃন্ন জুবাইর ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) অনুক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আহমাদ ইব্ন आপ্দাহ্ যাববী (র) ..... হযরুত आ<্য়শা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রতি বে অপবাদ আর্রেপ করা হইয়াছিন। উशা সম্পর্কে আমি সম্শূর্ণল্দপে অनবহিত ছিলাম। আমি পরে উহা জানিতে পার্য়য়ি। তিনি বলেন, একবার রাসৃনুল্নাহ্ (সা) আমার নিকট বসাছিলেন। এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। তাঁার উপর যখন অহী অবতীর্ণ ইইত, তখন তাঁহাকে তন্দ্রাগ্রন্ঠের মত মনে ইইত। অহী সশ্পন্ন হইবার পর স্বীয় মুখমভল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, হে আয়েশা! ఆভ সং্বাদ গ্রহণ কর। তিনি বলেন, आমি ঢো কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করিব এবং তাহার কৃতার্থ হইবব আপনার নহে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :


অত্র আয়াতে ইহার উল্লেখ নাই বে, হকুমটি কেবল হযরত আয়েশা (রা)-র্র সহিত খাস। অবশ্য আয়াতটি তাঁহারই শানে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্টু ইহাতে উল্লেখিত হুকুম তাঁহার সহিত খাস নহে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের অর্থ সষ্ষবতঃ ইহ়াই।

যাহ्হাক, আবূল জাওয়া ও সালামা ইবৃন নাকীত (র) বলেন, উল্লেখিত আয়াত দ্দারা রাসুলুল্মাহ্ (সা)-এর বিবিগণকে বুঝান হইয়াছে। অন্যান্য শ্রীলোক ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে। আওखী (র) হ্যরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন :

## 

দ্বারা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর বিবিগণকক বুঝান ইইয়াছে। মুনাফিকরা তাঁহার প্রতি जপবাদ আরোপ করিয়াছিন। আল্লাহ् ত'আলা তাহাদ্দের উপর অভিশাপ নাযিল করিয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার ক্রোধানলে পতিত হইয়াছে। উপরোল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ ইইবার পর আল্ণাহ্ ত'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ


অত্র আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা অপবাদ আরোপকারীদদর জন্য কোড়া মারিবার হুকুম নাযিল এবং তাহারা তఆবা করিলে বে তিনি উহা কবূল করিবেন লেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ সকল অপবাদকারীদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা যাইবে না। ইব্ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... হযরত ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে একবার তিনি সুরা নূর্রের তাফ্সীর বর্ণনা করিতে করিতে যখন :


পর্যন্ত পৌছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই আয়াত হযররত আয়েশা ও রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর অন্যান্য বিবিগণের শানে নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতটির হকুম অন্যান্য শ্রীলোকদের ব্যাপারে প্রণোজ্য। অবশ্য ইহাতে অপবাদকারীদদের জন্য তাওবার উল্লেখ নাই। অতঃপর তিনিঃ


পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, যাহারা তাওবা করিয়াছে এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর্য়া লইয়াছে, তাহাদের তাওবা গ্রহণ করা হইবে। ইহা ছাড়া जন্যান্য जপবাদকারীদhর জন্য কোন তাওবা নাই। হযরত ইব্ন আব্সাস (রা)-এর এই সুদ্দর ব্যাখ্যা ৩নিয়া এক ব্যক্তি তাহার মাথায় চूমু খাইবার জন্য দজায়মান হইন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইবৃন আসলাম (র) বলেন, আয়াতটি হযরতত আয়েশা (রা) এবং এই যুণে ও ব্যই সকন শ্রীলোকের প্রতি অনুরুপ অপবাদ আরোপ করা হইবে সকলের জন্য প্রবোজ্য। ইব্ন জরীরও আয়াতটির হুকুম ব্যাপক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই মতের স্মর্থনকারী আরো রিওয়ায়্যে বর্ণিত আছে। ইব্ন আবূ হাত্ম (র) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন আবদ্রুর রহমান (র) ..... হयরতত আবূ হারায়া (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন,


ধ্পংসকারী বিষয় হইতে বিরত থাক। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইন, ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! সাতটি বিষয় কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত শিকুর করা, যাদু, হারামকৃত হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভঙ্মণ করা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা এবং সৎ সতী অনবহিত মু’মিন স্ত্রীগণণর প্রতি অপবাদ আরোপ করা"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম, সুলায়মান ইবৃন বিলাল (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবৃল কাসিম তাবারানী (র) ..... মুহাম্মদ ইবৃন উমর, आবূ খালিদ তায়ী (র) হয়ত হ্যায়खা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

## 

"সতী শ্রীরোকের প্রতি ব্যডিচারের অপবাদ করিলে অকশত বৎসরের নেক আমল নষ্ট इইয়া याয়"।


অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগগ ইবৃন আবূ হাতিম (র) বনেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (ส) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে যখন সুশরিকরা ইহা দেখিতে পাইবে ভে, কেবল যাহারা সালাত কায়েম করিয়াছিন, তাহারাই বেহেশেশু প্রবেশ করিবে, তথন তারা বলিবে, আযরা বে দুনিয়ায় শিরক করিতাম, উহা অস্বীকার করি। অতঃপর তাহারা অন্বীকার ‘করিবে। তখন তাহাদের মুখে মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের হাত ও পা সাক্ষী দিবে এবং. তখন তাহারা তাহাদের কৃতকর্ম্রে কিছूই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে কাফির্র তাহার আমল দ্বারাই পরিচিত হইবে। কিন্মু সে তাহার কুফর্রকে অস্বীকার করিবে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশীরাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তখন তাহারা বলিবে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহাকে বনা হইবে তোমার পরিবার-পরিজনই তোমার বিরুত্ধে সাক্ষ্য দিবে। তখনও সে. বলিবে, তাহারাও মিথ্যাবাদী। তখন তাহাকে শপথ করিতে বলা হইবে। তখন সে শপথ করিবে, এই ঘটার পর আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে বোবা বানাইয়া দিবেন এবং তাহার হাত, জিষ্না তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এইন্রপ সকন্ককে দোयখে নিক্ষেপ করিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ শায়বা ইবৃরাহীম ইব্ন আবদ্মুল্নাহ ইবৃন আবূ শায়বা কূयী (র) ..... হযরত আনাস ইবৃন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার র্রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি এমনভবে

হাসিলের বে, তাঁহার দাঁত মুবারক দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলৌন ’íl তোমরা कि জানবে यে, আমি কেন হাসিতেছি? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূন্न অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দা বে তাহার প্রতিপানকের সহিত ঝগড়া করিবে, এই কারণে হাসিতেছি। কিয়ামত দিবলে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুনুম হইতে বিরতত রাখখে নাই? তিনি বলিবেন, হা;, তখন সে বনিবে, আজ আমার ব্যাপারে কেবল এমন সাক্পীর কথা গ্রহণ কর্গা হউক, যাহাকে আমি সত্য মনে কর্রি। আর সে সাক্ষী কেবল আমি নিজেই। তখ্খন আল্লাহ্ বলিবেন, আছ্ম ঠিক আছে, ঢুমি নিজেই আজ তোমার জন্য সাক্পী হিসাবে যথেষ্ট। जতঃপর তাহার মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহার जঙ-প্রত্তঞ্দে তাহার কর্মকা সস্পক্কে বিস্তারিত্ভাবে বলিতে হকুম দেওয়া হইবে। ইহার পর তাহার অञ-প্রত্যস তাহার সকল কার্यকলাপ বিস্তার্রিত্তাবে বলিয়া দিবে। তখন সে বলিবে, ধ্ষংস হইয়া যা, দূর হইয়া যা তোদের জন্যুই তো আমি এই ঝগড়ায় অবতীর্ণ হইয়াছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিম, নাসাঈ উভয়ই সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে অত্র সূंख্রে বর্ণনা কর্য়াছেন। অতঃপর নাসাঈ (র) বলেন, আশজাঈ ব্যতিত আর কেহ সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। হাদীসঢি গরীী।

কাতাদাহ (র) বলেন, তোমার শরীরররের অঙ্জজোই তোমার নিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতএব ভুমি উহাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে। আল্ধাহ্কে প্রকাশ্যে ও গোপনে ভয় কর। কারণ, কোন ৩৫্ভ বষ্যুই আলাহ্র নিকট গোপন নহে। সকল অঞ্ধকার তাঁহার নিকট আলোকিত এবং সকন গোপন তাঁহার নিকট প্রকাশ্য। অতএব যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি. সুধারণা পোষণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে সক্ষম হইইবে সে যেন তাহাই করে। আল্লাহ্র শক্তি ও সামর্থ ব্যতিত কোন শক্তি ও সামর্থ নাই।

"ব্যই আল্লাহ ত'আলা তোমাদিগকে. অর্থাৎ কাফিিরদিগকে তাহাদের সঠিক বিনিময়
 এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছ্ছন। অধিকাং উলামায়ে কিরামের মতে এখানে دیـن
 সহ পড়েন।
 ওয়াদা সত্য এবং হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি সত্য এবং ইনসাকের উপর প্রতিষ্ঠিত।


অनুবাদ ঃ (২৬) দুশ্ররিত্রা নারী দুঁচরিত্র পুর্ণুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুর্পুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জ্রন্য, সচ্চরিত্রা নাব্রী সচ্চরিত্র পু<্রুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুক্সুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য, লোকে যাহা বলে, ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

তাফসীর : হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, খারাপ ও অশ্লীল কথা খারাপ ও অশ্লীল লোকদের মুখ হইতেই বাহির হয় এবং মন্দ ও অশ্লীল লোকেরা কেবল মন্দ ও অশ্লীল বলিয়া থাকে। অপর পক্ষে ভাল ও উত্তম কথা কেবল ভাল ও উত্তম লোকদের মুখ হইতেই বাহির হয় এবং উত্তম ও ভাল লোকগণ কেবল ভাল্ ও উত্তম কথাই বলিয়া থাকেন। মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শাবী, হাসান বাসরী, হাবীব ইব্ন আবু সাবিত (র) অনুর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ইহা পছন্দ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, যেই কথা মন্দ ও অশ্লীল উহা কেবল মন্দ ও অশ্লীল লোকের মুখ হইতেই বাহির হইবার উপযুক্ত। অপর পক্ষে ভাল কথা কেবল ভাল ও পাক-পবিত্র লোকগণের মুখ হইতে বাহির ইইবার যোগ্য। অতএব মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছিল উহা কেবল তাহাদের পক্ষেই সাজে। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে এইর্প গুরুতর অপবাদ কোন ভাল ও পবিত্র লোকের মুখ হইতে কখনো উচ্চারিত হইতে পারে না ।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইইল, অপবিত্র ও অশ্লীল স্ত্রীরা কেবল অপবিত্র পুরুষের জন্য উপযোগী। এবং অপবিত্র ও অশ্লীল পুরুষরা অনুরূপ অপবিত্র ও অশ্লীল মহিলাদের জন্য উপয়াগী। অপরপক্ষে পবিত্র নারীগণ কেবল পবিত্র পুরুষগণের জন্য উপযোগী এবং পবিত্র পুরুষগণ ও অনুর্রপ পবিত্র নারীগণের জন্য উপযোগী। অতএব যদি হযরত আয়েশা (রা) পাক পবিত্র নারী না ইইতেন তবে আল্মাহ্ তাআলা কখনও পাক-পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হযরত রাসূলূল্মাহ্ (সা)-এর জন্য তাঁহাকে স্ত্রীরূপে নির্ধারণ করিতেন না। এই কারণেই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন :

 প্রতি এই মিথ্যা অপবাদের কারণে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষে আল্লাহ্র নিকট বেহেশেত্র রহিয়াছে তাহাদের জন্য সপ্মানিত রিযিক।
 বেহেশ্তেও তাহার স্তী থাকিতেন্ন ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) ..... আছির ইব্ন জাবির (র) হইতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, জাজ আমি जनীদ ইব্ন উকবাহৃকে এমন একটি কথা বनিতে ঔনিয়াছি যাহা আমার খুব পছন্দ হইয়াহে। তখন আবদুল্নাহ্ (রা) বলিলেন়, यদি মু’মিন ব্যক্তির অন্তরে কোন উত্তম কথা নিহিত থাকে তবে উহা তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে যাবৎ না, সে উহা অন্যকে খনাইতে পারে সে শান্ত হয় না। কোন ভাল লোক তাহার নিকট হইতে উश ऊনিয়া অাহার অন্তরে গাথিয়া নয়। অনুরুপভাবে কোন অসৎ ব্যক্তির অন্তরে অশ্নীল ও থারাপ কথাও আসিলে সেও উহা বলিবার জন্য অস্शির হইয়া পড়ে। যাবৎ না সে উহা অন্যকে খনাইতে পারে সে শান্ত হয় না। অতঃপর তাহার নিকটবর্তী কোন লোক উহা欠নিয়া তাহার অন্তরে গাঁথিয়া লয়। অতঃপ্র হযরত আবদুল্gाহ (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :


ইমাম আহমাদ (র) ও তাহার মুসনাদ গ্রন্থে মারফৃফ্রপপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। রাসূनুनाহ् (সা) ইরশাদ কর্রিয়াহেন ঃ

 نَذَهَبَ فَاَخَذَ بـأُنُ كَلْبِ الْنَذْرَ
"ব্যই ব্যক্তি জ্ঞান ও হিক্মতের কথা ঔনিবার পর কেবল মদ্দকথ্রা বলিয়া বেড়ায় তাহার উদাহরণ লেই ব্যক্তির মত বে কোন ছাগলের মালিকের নিকট আসিয়া একটি ছ্ছগল ঈার্থা করিল, অতঃপর লে তাহাকে বলিল, যাও এবঃ তোমার পছ্দমম যে কোন একটি লইয়া যাও। ইহার পর সে কোন ছাগল না লইয়া ছগলের পাহারারত কুকুরের কান ধরিয়া লইয়া পেল"।

जब্য जক হাদীসে বর্ণिত : "، হিক্মতের কথা হইন মু'মিনের হারান বস্থু। লে উহা ব্খোনেই পায় গ্রহণ করে"।







অনুবাদ : (২৭) ছে মু’মিনগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতিত অন্য কাহারও গৃহহ গৃহবাসীদ্দিগের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২৮) यদি তোমরা গৃহে- কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না তোমদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বক্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৯) যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদিগের জন্য দ্রব্য সামগ্পী থাকিলে সেখানে তোমাদিগের প্রবেশে কোন পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন, যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে কতখলো শরীয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দান বরিয়াছেন। আর তাহা হইল কাহারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে প্রথম অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং পরে সালাম দিবে। তিনবার অনুযতি প্রার্থনা করা সমীচীন। यদি ইহাতে অনুমতি পাওয়া যায় তবে তো সালাম করিয়া প্রবেশ করিবে। নচেৎ ফিরিয়া আসিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, একবার হযরত আবূ মূসা (রা) হযরত উমার ইন্ন কাছীর—>১ (৮J)
(রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিত্তু তিনি অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিছুছ্ষণ পর হযরত উমর (রা) বলিলেনে, আমি তো আবৃ মূসাকে অনুমতি প্রার্থনা করিতে ঔনিলাম? তাঁহাকে आসিতে বল। লোকজন ঢাঁহাকে ฆুঁজিতে বাহির হইয়া দেথিল, তিনি চনিয়া গিয়াছেন। ইহার পর যখন তিনি পুনরায় আসিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁাাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেইদিন ফিরিয়া গিয়াছিলে কেন? তিনি বলিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলে ফিনিয়া গিয়াছি। এবং নবী করীম (সা)-কে ইরশাদ করিতে שনিয়াছি :
 প্রার্থনা করিয়া অনুমতি পাইতে ব্যর্থ হয়, তখন সে ভেন ফিরিয়া যায়"। ইহা খনিয়া হयরত উমর (রা) বলিলেন, ইহার পক্কে তুমি দলীল পপশ কর, নচেৎ তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দিব। হযরত উমর (রা)-এর সতর্কবাণী ऊনিয়া তিনি আনসার সাহাবাগণের একটি দলের নিকট ইহার আলোচনা করিলেন, তাহারা বনিলেন, আমাদের মধ্যে বে বয়সে ছোট সেই তোমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিবে। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) উঠিয়া গিয়া হাদীস খনাইলেন। তথন হযরত উমর (রা) বলিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার কারণেই আমি এই হাদীস ऊনিতে ব্যর্থ হইয়াছি।

ইমম আহ্মদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাंক (র) ..... হযরতত আনাস (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত। একবার নবী করীীম (সা) হযরত স়াঁদ ইবৃন উবাদা (রা)-এর ঘরে অনুমতি চাহিয়া সালাম করিলেন, তিনিও সালামের জবাব দিলেন। কিন্ম নবী করীম (সা) উহা ఆনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি পরপর আরও দুইবার সালাম করিয়া ম্মাট তিনবার সালাম করিলেন, হযরত সা'দ ও প্র্যেকবারই সালামের জবাব
 (রা) তাহার পিছনে পিছন ছুটিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ব্যু কয়বার সালাম করিয়াছেন, প্রত্যেক্বারই আমি উशা ঙনিয়াছি এবং প্রত্যেক সালামের आমি জবাবও দিয়াছি। কিত্তু আমি উচম্নরে জওয়াব দিয়া আপনার কর্ণগগাচর করি নাই। আমার উদ্দেশ্য ছিন, এইভাবে আমি আপনার সালাম ও বরকত অধিক পরিমাণ লাভ করিব।

অতঃপর তিনি রাসূনুল্মাহ্ (সা)-কে ঘরে নিলেন এবং তাহার সম্মুখে কিস্মিস পেশ করিলেন। ঈহা আহার করিয়া অবসর হইলে রাসূনুনাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, সৎ লোকেরা তোমার সাহা্যে আহার করিয়াছেন, ফিরিশ্তাগণ দু‘আ করিয়াছেন এবং সাওম পালনকারী তোমার এখানে ইফ্তার করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) আও্যাঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, তিনি কায়েস ইব্ন সা‘দ ইব্ন উবাদা (রা)

হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ্ (সা) আমাদের বাড়িতে আসিয়া ‘আস্সামু আলাইকুম-ওয়া-রাহ্মাতুল্নাহ্’ বলিলেন, আমার পিতা সাদ (রা) নিম্নম্বরে উহার জবাব দিলেন। কাক্যেস (র) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আপনি কি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন না? তিনি বলিলেন, আরে রাসূলূল্নাহ্ (সা)-কে আমাদের প্রতি বেশী পরিমাণ সালাম করিতে দাও।

রাসৃলুল্নাহ্ (সা) পুনরায় পূর্ৰ্বে ন্যায় সালাম করিলেন। হযরত সাদদ (রা) ও পৃর্ব্রের ন্যায় জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও পূর্ব্বে ন্যায় সানাম করিলেন। কিষ্ুু তিনি এবারও জবাব Жনিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার সাদ (রা) ঢাঁহার পিছনে ছুটিলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! প্তেক্যেবারই অমি আপনার সালামের আওয়াজ খানিয়াছি এবং উহার জবাবও দিয়াছি। কিন্তু आপনার সালাম অধিক পরিমাণে লাভের আশায় নিম্নষ্রে উহার জবাব দিয়াছি। ইহা ఆনিয়া রাসূনূলাহ্ (সা) ঢাহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। হযরত সাদ (রা) তাঁহাকে গোলস করিতে বলিলে, তিনি গোসল করিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি জা‘ফরানী রংগগর চাদর পরিষান করিতে দিলে তিনি উহা পরিধান করিলেন।। অভঃপর তিনি হাত উঠাইয়া এই দু‘আ করিলেন :

"হে আল্লাহ্! সাদ্র এর পর্বিবার-পবিজনের প্রতি আপনি আপনার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন"। কার্যেস (র) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) কিছ্ম খাবার খাইলেন। তিনি যथন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ঘ করিলেন, তথন হयরত সাদ্দ (রা) একটি গাধার উপর নরম গদি বিছাইয়া তাহার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। সাদ (রা) আমাকে বলিলেন, কায়েস! তুমি রাসূলূল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাও। কায়েস (রা) বলেন, তখন রাসূনুল্নাহ্ (সা) আমাকে বনিলেন, তুমিও আরোহন কর, কিত্তু আমি আরোহন করিতে অন্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, হয় আরোহন কর নয় ফিরিয়া যাও। তখন आমি ফিরিয়া গেলাম । হাদীসটি আরো অধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইश বিফ্দ।

এখানে ইহ জানিয়া রাখা উচিৎ বে, বেই ব্যক্তি কাহার বাড়ী প্রবেশ করিবার জন্য অঅনুমতি প্রার্থনা করে তাহার উচিৎ লে বেন বাড়ীর দরজার সম্মুখীন হইয়া না দাঁড়ায়। হয় দরজার ডান দিকে নয় দরজার বাম দিকে দাঁড়ইইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্নাহ্ ইব্ন বিশর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুন্নাহ (সা) যখন কোন কাওমের দরজায় আসিতেন, তখন তিনি দরজায় মুখোমুখী इইয়া দাড়়াইতেন না। হয় তিনি উহার ডান দিকে দাঁড়াইতেন, নয় বাম দিকে দাঁড়াইতেন এবং ‘আস্সানামু আনাইকুম, আস্সাनামু আনাইক্ম’’ দুইবার বনিত্তে। কারণ সে যুপে পর্দা নটকানো থাকিত না। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) আরো বলেন, উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হ্যাইল (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক্দা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরজার সম্মুখে আসিন, দরজায় মুখোমুখী হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন, দরজার মুখোমুখী হইয়া দাঁ়াইও না। অনুমতি প্রা্থনা ঢো কেবল এই কারণণ করিতে হয় যেন দৃষ্টি না পড়ে। আবূ দাটদ তায়ালিসী (র) ..... সাদ (রা) সৃত্রে তিনি নবী করীী (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

বুथারী ও মুসলিম শরীফফ বর্ণিত, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, यদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া ঘরের দিকে ঁঁক মারে এবং তুমি তাহার ঢোv পাথর কণা ছুড়িয়া মার এবং তাহার চক্কু ফুড়িয়া দাও তবে ইহাত তোমার কোন অপরাধ নাই।

মুহাদ্দিসগণণর একটি জামা'অাত ত'বা (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার বেই ঋণ ছিন উহা পরিশোধ করিবার জন্য সহায়তার ব্যাপারে आমি রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া অনুমতি প্রা্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বনিলাম, আমি। তিনি বनिলেন, আমি। ইহা বলিয়া তিনি ভ্যে আমার জবাবকে অপছন্দ করিলেন। কারণ এইর্রপ শদ্দ দ্বারা অনুমতি প্রার্থনাকারী কে জানা যায় না, जর্থাৎ সে তাহার নাম কিংবা উপনাম না বলে। "আমি" প্রত্যেকেই বলিচে পারে। উशা দ্মারা অনুমতি লাভ করা সয়ব নহহ। আ७ফী (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, الاستناس অর্ণ অনুমতি পার্থনা করা। আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

ইব্ন জরীী (র) বলেন, ইবন বাশশার (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে
 উচিৎ। ইহা ভুলে লিথিত হইয়াছছ। হুসাইম (র) জা‘ফর ইব্ন আয়াস, সাঈদ ও হযরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুক্রপ উল্লেখ কর্রিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এখানে

 র্রিওয়াহ্যেত।

হহাইম (র) ..... ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করেন, ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মুসহাফ’এ
 .হইত়েও এই রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে এবং ইব্ন জরীর (র) ও ইহা পছছ্দ করিয়াছছেন ইমাম অহ্মদ (র) বলেন, রাওহ্ (র) ..... কালদ্দদাহ ইব্ন হাম্বল (রা) হইতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, সাফওয়ান ইবৃন উমাইয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর একবার তিনি তাহাকে রাসূলূল্gাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠাইলেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) তখন উপত্যকার উচ্চভূমিতের অবস্থান করিতেছিলেন। কানদাহ (র) বলেন, আমি সোজা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর शিদমতে উপস্থিত হইনাম। সালামও করিনাম না আর অনুমত্ও লইনাম না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, তूমি ফিরিয়া যাও এবং বল ‘আসৃ্সালামু আলাইকুম’, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ইমম নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও তিরিমিযী ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা একটি হাসান ও গরীব হাদীস। কেবল ইব্ল জুরাইজ (র) হইতেই বর্ণিত আছে বনিয়া আমরা জানি। ইমাম আবূ দাউদ (র) আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... রিবয়ী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বনূ आমির গোব্রীয় একব্যাক্তি রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রা্থনা করিন, সে বলিল, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন নবী করীম (সা) তাঁহার খাদেমকে বলিােন, এই লোকটির কাছে : যাও এবং তাহাকে অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম শিथাইয়া দাও। তাহাকে বল, প্রথম. তুমি ‘আসৃসালামু আলাইকুম’ বল, অতঃপর বল, आমি কি প্রবেশ করিতে পারি? লোকটি ই ইহ খনিয়া বলিল, 'আসৃসালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাঁাকে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিলেন।

হুসাইম (র) বলেন, মানসূর (র) ..... আমর ইব্ন সাঈদ সাকাফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক্দা একব্যক্তি র্াসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য বলিল, "আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তথন রাসুলূল্লাহ্ (সা) 'রাওয়া’ নামক তাহার একটি বাঁদীকে বনিলেন, তাহার নিকট গিয়া প্রথম তাহাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিষ্巾 দাও। সে অনুমতি গ্রহণে সঠিক নিয়ম জানে না। তাহাকে বল, সে ভেন এইন্রপ বলে, आস্সাनाযू আলাইকুম, आমি कि প্রবেশ করিতে পারি? লোকটি ইহা তনিয়া বলিল, ‘আস্সানামু আলাইকুম’, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তথন তিনি বলিলেন, হৃ, প্রবেশ কর। ইমাম তিজমিयী (র) বলেন, ফ্যन ইব্ন সাব্বাহ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, র্রাসূনুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন, "কথা বলিবার পৃর্বেই সালাম করিতে হইবে"।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আমাসা (র) একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাপ্পদ ইব্ন যাযান এর সনদদও দুর্বনত রহিয়াহে। হসাইম (র) মুখীরাহ্ (র)-এর সৃত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্ন উমর (রা) একটি প্রয়োজনে দ্রিহ্রহেরে প্রখর র্রীদ্র্রর তাপে অসয হইয়া একজন কোরাইশী ক্ত্রীলোকের তাবুর কাছে আসিয়া

বলিল, 'আস্সানামু আলাইকুম’, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ন্ত্রীলোকটি বলিল, তুমি নিরাপদ̆ প্রবেশ কর। তিনি পুনরায় সালাম করিয়া পূর্ব্বে ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্ত্রীলোকটি পূর্বের ন্যায় উত্তু করিল। অথচ তিনি পরম্ম অসश হইয়া পা পান্টাইয়া পান্টাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিনেনন, তুমি সোজাডাবে বল, প্রবেশ কর। অতঃপর ষ্ত্রীলোকটি বলিল, প্রবেশ কর।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) ..... উম্মে ইয়াস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার চারজন সগিনীসহ হযরত আঢ়শশা (রা)-এর কাছ్ প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর্রিলাম। আমরা বলিলাম, আমরা কি প্রবেশ করিতে পারি? তিনি বলিলেনে, না, তোমাদের মধ্যে বে অনুমতি গার্থনার নিয়ম জানে, তাহাক অনুমতি নইতে বन। অতঃপর একজন श্রীলোক বলিল, 'আস্সালামু আলাইকুম’, আমরা কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, शু, প্রবেশ কর। ইহার পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন :


হুসাইম (র) বলেন, আশ‘আস ইব্ন সাওয়াব (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন :
"তোমার আম্মা ও ভগ্নিদের নিকট প্রবেশ করিতেও তোমরা অনুমতি প্রর্থনা কর"।
আশ‘আস (র) আদী ইব্ন সাবিত (র) হইতে বর্ণনা কররনন, একবার একজন আনসারী স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার ঘরে কখনও এমন অবস্থায় থাকিব, আমার আম্মা কিংবা সন্তান ইহা দেখুক তাহা আমি পছন্দ করি না, অথচ আমার পরিবার ভুক্ত একব্যক্তি সদা-সর্বদা আমার এই অবস্থায়ই আমার নিকট প্রবেশ করে।


ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আমি আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্কে হ্যযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করতে ওনিয়াছি তিনি বলেন, তিনটি আয়াত মনুু অস্বীকার করে। মহান আল্মাহ্ বলেনন :
 আল্লাহ্র নিকর্ট সর্বাপেক্ষা অধিক সর্মানিত"। অথচ মানুষ মনে করে যাহার ঘর বড় সেই সর্বাপেক্ষা সর্মানিত।

তিনি বললেন, শিষ্টাচার তো একেবারেই পরিত্তক্ত হইয়াহে। আত ইব্ন আব্ রাবাহ (র) বলেন, आমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার এমন ইয়াতীম অগ্নিদের নিকট আসিতেও কি অনুমতি লইব, যাহারা আমার একই ঘরে বাস করে। তিনি বলিলেন, হা।। আাবার প্রশ্ন করিলাম, কিন্ু তিনি তখনও অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তুমি কি তাহাকে উনংগ দেখিত্ত চাও? आমি বলিলাম, না। তিনি বনিলেন, তাহা হইলে তুমি অনুমতি নইয়া প্রবেশ কর। আমি আবারও তাহাকে প্রশ্ন করিনে এইবার তিনি আমাকে ধমক দিয়া
 তখন তিনি বলিলেন, তাহ হইলে ঢুমি অনুমতি গ্রহণ কর। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, ইব্ন তাউস (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, বেই সমন্ত শ্তীরোক আমার জন্য হারাম তাহাদের গোপনস্গান দেখা অপেষ্ণ অধিক ঘৃণিত বসু আমার অন্য আর কিছুই নহে। এবং এই বিষয়ে তিনি অত্যধিক কঠঠারত। অবলম্ন করিতেন। ইব্ন জুয়াইজ (র) বনেন, যুহরী (র) ..... হयরত ইব্ন মাস্উদ (রা) इইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তোমদের আম্মাগণণর নিকট প্রবেশ করিতেও তোমাদের অনুমতি গ্গণ করা জর্রু। ইব্ন জুয়াইজ (র) বলেন, একবার আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্ত্রীর নিকট প্রবেশ করিতেও কি অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি বनिলেন, না। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করিতে অনুমতি লইতে হইবে না এর অর্থ इইল, ইহা ওয়াজিব নহহ। অবশ্য অকশ্মিকভাবে শ্রীর কাহে যাওয়া সমীচীন নহে। जাহার নিকট প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহাকে অবগত করা উত্তম। কারণ তাহাকে অবগত না করিয়া প্রবেশ করিলে অবাক্ছিত্ত অবস্থায়ও তাহাকে দেখা যাইতে পারে।

आবূ জাক্র ইব্ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... আবদ্দুল্নাহ্ ইব্ন যায়নাব (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্नाহ् ইব্ন মাসঊদ (রা) তাহার প্র<্যোজন সারিয়া দরজার काছে आসিতে তিনি গলা পরিক্কার শক্দ করিয়া থুথু ফেনিতেন। यেন তিনি আমাদের কাহাকেও তাহার অপছন্দীয় কাজে নিও্ত না দেখিতে পান। রিওয়ায়েতটি সশ্পূর্ণ বিও্ধ। ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আহমাদ ইবৃন সিনান ওয়াসিতী (র) হযরত আবূ হরায়রা (রা) হঁতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবৃন মাসউদ (রা) ঘখন ঘরে প্রবেশ করিতে ইচ্ম করিতেন, তখন তিনি অনুমতি চাহিতেন, কথা বলিত্ন ও উচ্চম্বরে আলাপ করিত্ন। মুজাহিদ (র) (রْ تَسْتَانِسْ এর অর্থ করেন,


ইমাম আহমাদ (র) বলেন, যখন কেহ নিজ ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তখন তাহার পক্ষে গলা পরিক্কার করিবার শব্দ করিয়া কিংণা জুতার শদ্দ করা উত্ত্। এই কারণণই বুथারী শরীরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছছ, "কোন ব্যক্তি যেন ভ্রমণ

থেকে রাত্রিকালে তাহার শ্ত্রীর নিকট গমন না করে।" অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, একবার রাসূলুন্নাহ্ (সা) দিবাকালে মদীনায় आগমন করিলেন এবং উহার পার্শ্বে এক বস্তিতে অবতরণ করিলেন। তিনি তাহার সাথীগণকে বলিলেন, বিকাল পর্যন্ত তোমরা সকলেই এইখান অবস্থান কর যেন তোমাদের স্ত্রীগণ পরিক্কর-পরিচ্ম্ন হইয়া সাজসজ্জা গ্রহণ করিতে পারে।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, आবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হयরত আবূ আইউব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, একবার আামি জিজ্ঞাসা করিলাম, সালাম কি উश তো বুঝিলাম, কিত্তু কুরजানে উল্লেখিত الاستــاس অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ঘরে প্রবেশ করিবার পৃর্বে তাসৃবীহ़ পড়া কিংবা তাক্বীর্র বनা বা তাহ्মীদ বলা এবং গলায় শদ করা। অতঃপর घরের লোকের অনুমতি চাওয়া হাদীসটি গারীব।

হযরত কাতাদাহ্ (র) তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা। ইহার পর যদি কেহ অনুমতি প্রাধ্ঠ না হয় তবে সে যেন ফিিরিয়া যায়। जার এই তিনবার অনুমতি প্রার্থনার কারণ হইলে, প্রথমবার ঘরের বাসিন্দা যেন বুঝিতে পারে কে অনুমতি চাহিতেছে। দ্বিতীয়বার যেন তাহারা সতর্ক ইইতে পারে এবং তৃতীয়বার ইচ্ঘ করিলে অনুমতি দিতে পারে, না হয় ফিরাইয়া দিবে। জর যাহারা তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল না, তাহার দরজার সশ্মুখে দাঁড়াইবে না। কারণ অনেক সময় মানুষ্ের নিজস্ব প্রয়োজন ও কর্মব্যস্ততা থাকে যার কারণে তাহারা অনুমতি দিতে পারে না।

 জাহেনী যুগে মানুষ্যে পারশ্পরিক সাষ্পৎককলে সালাম দেওয়ার নিয়ম ছিল না। বরং তাহারা সাক্ষৎকালে বলিত, ‘তোমার প্রাত ওভ হউক বা ৩ভ প্রভত, তোমার সক্ষ্যা ఆভ হউক’। তাহাদের কেহ তাহার কোন সংগীর সহিত সাক্ষত করিবার সময় কোন অনুমতি গ্রহণ করিত না, আকশ্পিকতাবে প্রবেশ করিয়া বলিত় আসি আসিয়াছি। সষ্ভবত এইর্দপ প্রবেশ করায় তাহার সংগীর কষ্ট হইত। কখনও এমনও হইত বে, সে তাহার শ্তীর সহিত মিলনে রহিয়াহ্ছ। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা এসকল অভ্দ্র ও অশালীন নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শানীনতা ও ভ্দ্রত শিক্ষ দিলেন। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেনঃ

"হে মু’মিনগণ! তোমরা অপরের ঘরে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং দ়হার বাসিন্দাদ匕র প্রতি সানাম না কর"। মুকাতিল (র) এই যে ব্যাখ্যা
 ইহাই তোমাদের জন্য উত্মম। ।
"यদি তোমরা ঘরে কাহাকেও না পাও তবে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমরা অনুমতি প্রাঞ্ত হও।" কারণ ইহতত অন্যের মালিকানাধীন বস্থুকে অনুমিত ছাড়া ব্যবহার করা হয়।
"আর যদি তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বনা হয় তবে তোমরা ফিনিয়া যাও। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের অন্তরের অধিক পবিব্রত বাহক"।
 জ্ঞাত"

কাতাদাহ্ (র) বলেন, জনৈক মুহাজির (রা) বলেন, আমার সারা জীবন জমি এই আয়াতে উপর আমল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিত্তু আজও আমার সে সুযোগ হয় নাই। এমন ঘট্না কখনও ঘটে নাই বে, आমি অনুমতি চাহিয়াছি এবং উহার পর আমাকে বলা ছইয়াছে বে, "তুমি ফিরিয়য়া যাও" আর আমি আয়াতের নির্দেশ যুতাবিক ফिর্য়য়া आসিব। অথচ এই হকুম মুতাবিক আমল করিতে আমি আকাংপ্মী।
"ব্যেই ঘর বসবাসের নহে এমন ঘরে প্রবেশ করিতে তোমাদের উপর কোন দোষ নাই"। অত্র আয়াত ইহার পরবর্তী আয়াত অপপক্ষা খাস। ইহা দ্যারা বুঝা যায় বে, বেই ঘরে কেহ বসবাস করে না উহাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করায় কোন দোষ নাই। বেমন মেহমানখানা। এখানে প্রথমবার অনুমতি নইয়া প্রবেশ করাই যথেষ্য।

ইব্ন জুরাইজ (র) বনেন ঃ : ছাড়া সব প্রকার घরেই প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বুমা যায়, কিত্তু لَيْسَ عَلَيْكُمْ দ্বারা ইহার কিছू অংশ মানসূখ হইয়াছে। অর্থাৎ তাফসীরকারগণ বলেন, ব্যই সকল ঘরে অনুমতি ছাড়। প্রবেশ করা যায়িয আছে, উহা ছইল দোকানঘর, ওামাম, মুসাফিরখানা এবং মকার ঘরসযূহ ইত্যাদি। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি আরো অন্যান্য মুফসসসির হইতে উহা উদ্থৃত করিয়াছেন। কিত্দু প্রথম তাক্সীর অধিক গ্রহণ্যোগ্য।

[^0]

অনুবাদ : (৩০) মু’মিনদিগকে বলুন, তাহারা বেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের লজ্জাস্থান্নর হিফাযত করে, ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত্ আল্লাহ্ ত'আলা তাঁার মু’মিন বান্দাগণকে তাহাদের প্রতি হারাম বস্সু ইইতে দৃট্টি অবনত করিতে হুকুম করিয়াছেন। অতএব সেই সকল ব্যুর্ প্রতি তাহাদের জন্য দৃষ্টিপাত করা যায়িय উহা ব্যতীত অন্য কোন ব্যুর প্রতি যেন তাহারা দৃষ্ধিপাত না করে। বরং উহা হইতে যেন তাহারা দৃষ্ধिপাত না করিয়া চনে। यেইস়द বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত দেওয়া यায় না যদি উহার কোন একটির প্রতি হঠাৎ দৃধি পড়িয় যায় তবে যেন তৎকণাত উহা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লয়।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁার সহীহ্হ গ্থেন্থে বলেন, ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) ..... জরীর ইব্ন আবদুল্নাহ্ বাজানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে আকশ্মিক দৃষ্ধিপাত করা সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তথন তিনি আমাকে সাথে নাথেই দৃট্টি সরাইয়া লইবার হকুম করিলেন।

ইমাম আহমাদ (র)ও হহশাইম (র) সৃত্রে ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) হইতে অত্র সূত্রে ‘হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও তিরমিযী (র)ও অত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি সশ্পর্কে হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমার দৃষ্টি নিচের দিকে রাখ"। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইসমাঈন ইব্ন মূসা ফাযযারী (র)..... বুরায়দা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আনী (রা)-কে বলিলেন ঃ

"হে আनী! তুমি এক দৃষ্টির পর আর এক দৃষ্টি করিও না। কারণ প্রথম দৃষ্টি তোমার পক্ষে যায়িয ছিন পরবর্তী দৃট্টি নহে"।

ইমাম তিরমিযী (র) শরীক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, ইহা গারীব। শরীী (র) ব্যতিত অন্য সেই বর্ণনা করিয়াছ্ন বনিয়া আমরা জানি না। সহীহ্ বুখারী শরী<ফে আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসৃনুল্নাহ্ (সা)
 ইইতে তোমরা বিরত থাক"। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্gাহ্! ইহ ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা রাস্তায় বসিয়াই কথাবার্ত বলি। তখন তিনি
 না थाকে তবে তোমরা রাস্তার হক্ আদায় কর"। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্নাহ্! রাস্তার হক্ কি? তিনি বলিলেন :
 المنكِ
"দৃষ্টি নিচू রাথা, কষ্দায়ক বস্থু হটাইয়া দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা"।

आবুল কাসিম বাগাजী (র) বলেন, তালূত ইব্ন আব্বাদ (র) .... আবূ উমামাহ (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসৃনূন্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি, তোমরা ছয়ট়ি বিষয়ের দায়িত্দ গ্রহণ কর। आমি তোমাদের জন্য বেহেশতের দায়িত্ণ গ্রহণ করিব। "কথ্া বলিলে মিথ্য বলিবে না, আমানত রাथা হইলে খিয়ানত করিবে না, ওয়াদা করিলে ভংপ করিবে না, তোমদের চক্ষু নিদ্ রাখিবে, जন্যায় হইতে হাত বিরত রাখিবে ও লজ্জাস্থানকে সং্রক্ষণ করিবে"। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত :

## 

"বেই ব্যজ্তি তাহার নজ্জাস্থান ও জিহ্গা সহ্রষণের দায়িত্ গ্রহণ করিবেে আমি তাহার পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ করিবার দায়িত্ণ গ্রহণ করিব।" আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র)...... আবদাহ্ (র) হইতে রর্ণিত, তিনি বলেন, यাহা দ্দারা নাফ্রমানী হয়, উহা কবীরা ऊনাহ। অতঃপর তিনি চক্কুদ্ময়কে উল্লেখ করেন। এবং তিনি

 "অবৈধ দৃষ্টি একটি বিষাক্ত তীর যাহা অন্তর পর্যন্ত প্পৌছিয়া যায়"। आর এই কারণে আল্নাহ্ ত'আনা বেমন নজ্জাস্থানের সংর্ককণণ জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, অনুর্রপভাবে চক্ষুর হিফাঁযতের জন্য নির্দ্রশশ দিয়াছেন।

আর লজ্জাস্থানের হিফাयত কখনও ব্যভিচার হইতে বিরতত थাকিয়া হয়। यেমন
 এর মাধ্যমে হক্ম হইইয়াছে, আবার কখনও অবৈধ দৃট্টি হইতে কথন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত


 তাহাদের অন্তরে পবিত্রতা রক্ষার্থে অধিক কার্যকর। বেমন বলা হইয়া থাকে :
مـن حفظ بصـره اورثـه اللَه نور ا فتى بـــائرته ويـروى فی قلبه -
"বেই তাহার চক্মু সং্রক্ষণ করিবে, আলল্লাহ্ ত'আলা তাহার অন্তর দৃষ্টিতে নূর সৃষ্টি করিয়া দেন।" ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আাত্তাব (র) ..... আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :


"বেই ব্যক্তি কোন ত্ত্রী লোকের জৃপ লৌন্দর্যের প্রতি দৃট্টি পড়িবার পর চক্কু নিচू করিয়া নইল, আল্নাহ্ তাহার পরিবর্তে তাহাকে ইবাদতের মধ্যে স্বাদ দান কর্রেন।" হাদীসটি হযযরত ইব্ন উমর (রা), হ্যায়खা ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে মারফৃধূপে বর্ণিত আছে। কিন্দু উহার সনদের দুর্বলতা রহিয়াছে। কিষ্মু এই ধরনের রিওয়ায়েত উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাবারানী অ্থন আবদুল্নাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর সূख্রে আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে মারফূ ‘্রপে বর্ণিত :

"তোমরা স্বীয় দৃষ্টি নিচু রাগ়্িবে, তোমাদের লজ্জাস্থানে হিফাयত করিবে এবং ঢেহারা সোজা রাখিবে, নচেৎ আল্মাহ্ তোমাদের চেহারা কালো করিয়া দিবেন"।

ইমাম তাবারানী (র) বলেন, আহমাদ ইবৃন যুহাইর তাজতুরী (র)....... হयরত আবদুল্মাহ্ রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ايمانـا يجد حلاوتها فـى قلبه ـ ـ
"অবৈধ দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীর, यেই ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে উহা ত্যাগ করিবে, আল্লাহ্ উহাকে ঈমান দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন এবং তাহার অন্তরে উহার স্বাদ প্রহণ করিবে"।
 সম্পর্কে অবগত আছের্।

जन্যত ইরশাদ ইইয়াহ :
"আলাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারী চক্ষুকেশও জানে এবং অন্তরে যাহা ওুপ্ত রহিয়াছে উহাও তিনি জানেন"।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ লিখিত হইয়াছে, যাহা অবশ্যই ঘটিবে। উভয় চক্ষুদ্ময়ের ব্যভিচার ইইল অবৈধ দৃষ্টি, জিহ্হোর ব্যভিচার হইইল ইহার আলোচনা, কর্ণদ্দয়ের ব্যভিচার হইল উহা শ্রবণ করা; দুই হাতের ব্যভিচার হইল অবৈধ ধরা, দুই পদের ব্যভিচার হইল হাঁটিয়া যাওয়া। প্রবৃত্তি উহার আকাংক্ষা করিয়া থাকে এবং লজ্জাস্থান উহাকে সত্য প্রমাণিত করে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) তা'নীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

উলামায়ে সালফের অনেকেই দাঁড়ীহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিদানকেও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আইম্ময়ে সুফিয়াগণের অনেকেই এ বিষয়ে বহু কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, আবূ সাঈদ মাদানী (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

 خَشْيْةِ اللَهُ -
"কিয়ামত দিবসে সকল চক্ষু হইতে অর্রু নির্গত হইবে কিৰ্মু বে চক্ষু আল্নাহ্র হারামকৃত বস্তু হইতে অবনত থাকে আর যে চক্ষু আল্লাহ্র রাহে জাগ্রত থাকে আর আল্লাহ্র ভয়ে বে চক্ষু অশ্রুসজল হয় যদিও সেই অশ্রুর পরিমাণ মাছির মাথার সমানই হউক না কেন এই সকল চক্ষু অশ্রু সজল হইবে না"।



অনুবাদ : (৩১) মু’মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতিত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের শীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, শ্বশূর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ তাহাদিগের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদিগের মব্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অञ সম্বক্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতিত কাহারও নিকট তাহাদিগের আভরণ প্রকাশ. না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উল্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু’মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা উল্লেখিত আয়াতসমৃহে মু’মিন স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামীগণকে মানসিক প্রশান্তি দানের জন্য এবং জাহেনী যুগের কুপ্রথা হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিবার লক্ষ্যে অবৈধ ও হারাম দৃষ্টি হইতে চক্ষু অবনত করিবার হুকুম দিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানের বর্ণনানুসারে আয়াতের শানে-নুযূল হইল, তিনি বলেন, যাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আসমা বিন্ত মারসাদ নামক একজন মহিলা বানু হারিসা গোত্রের এক বাড়ীতে বাস করিতেন। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের প্রথানুসারে পায়ের গহণা, বক্ষ ও চুল খুলিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইত। একদিন তিনি বলিলেন, ইহা কি বদাভ্যাস? অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ
"মু’মিন স্ত্রীলোকগণকে বলিয়া দিন, যেন অপর পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে বিরত থাকে"। অনেক উলামায়ে কিরামের মত হইল, স্ত্রীলোকের পক্ষেও অপর পুরুযের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়িয নহে, চাই কাম উত্তেজনা হউক কিংবা না হউক। তাঁহারা

অনেকেই এই হাদীস দ্বারাও তাহাদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করেন, যাহা ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন, যুহরী (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইত বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমিও মায়মুনা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) ঢাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাটি ঘটিয়াছে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হইবার পরে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা পর্দা কর। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই লোকটি তো দৃষ্টিशীন! তিনি আমাদিগকে দেখিতে পান না আর চিনিতেও পারেন না। তিনি
 দেখ না"? হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা হাসান সহীহ্।

উলামায়ে কিরামের একটি দল বলেন, কাম উত্তেজনা না থাকিলে অপর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিনে মসজিদের সম্মুখে হাবশীদের তীর পরিচালনা দেখিতেছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা) ও তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া উহার দৃশ্য দেখিতেছিল। যেহেতু রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, সুতরাং তাহারা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেখিতে পায়. নাই। হযরত আয়েশা (রা) দেখিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন ফিরিয়া গেলেন।

## 

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ইহার অর্থ ইইল, "ঐ সকল স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের লজ্জাস্থান সমূহকে অশ্লীলততা ইইতে সংরক্ষণ করে"। সুফিয়ান (র) বলেন, যাহা তাহাদের পক্ষে হালাল নহে, উহা হইতে যেন লজ্জাস্থান সমূহকে সংরক্ষণ করে । মুকাতিল (র) বলেন, ব্যভিচার হইতে। আবূল আলীয়া (র) বলেন, পবিত্র কুরআনের যেখানেই লজ্জাস্থান হিফাযতের কথা বলা হইয়াছে উহার অর্থ হইল ব্যভিচার হিফাযত করা। কিন্তু এর বেলায় এই অর্থ উদ্দেশ্য নহে। ইহার অর্থ হইল স্ত্রীলোকদের শরীরের কোন স্থানই অন্য পুরুষকে না দেখান।

## 

"স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের কোন রুপ সজ্জা পুরুষের সম্মুখে খুলিয়া না রাখে। অবশ্য যাহা ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নহে উহা প্রকাশ করিতে পারে"। হ্যরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, যাহা প্রকাশ না করিয়া উপায় নাই, উহা হইল যেমন যেই চাদর দ্বারা আরবের স্ত্রীগণ শরীরকে আবৃত করে এবং পরিহিত কাপড়ের নিম্নের অংশ। হাসান, ইব্ন সীরীন, আবূল যাওযা, ইব্রাহীম নাখऋ (র) এবং আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। আ’মাশ (র). সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের পক্ষে যাহা প্রকাশ করা জায়েয আছে উহা

হইল, মুখমণুল ও হস্তদ্দয়ের কজ্জি। ইব্ন উমর (রা) আতা, ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবুস্ সা’ছা, ইবৃরাহ়ীম (র) ইইতেও অনুর্প বর্ণিত আছে। এবং ইহা নিষিদ্ধ यীনাত এর তাফসীরও হইতে পারে। যেমন আবূ ইস্হাক সুবায়ী (র) আবুল আহওয়াস (রা)-এর মাধ্যমে আবদুল্ধাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ‘যীনাত’ অর্থ কানের বালা, হাড় পায়ের গহণা। এই সূত্রেই অপর এক বর্ণনায় আবদূল্লাহ্ (রা) বলেন, যীনাত ও সৌন্দর্য দুই প্রকার। এক প্রকার যীনাত কেবল স্বামী দেখিতে পারে। তাহা হইল স্ত্রীলোকের কাপড়ের উপরাংশ। ইমাম যুহরী (র) বলেন, যেই সকল লোকের কথা আয়াতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে কেবল. চূড়ি, উড়না, কানের বালা দেখান জায়েয আছে। কিন্তু অন্য লোককে কেবল হাতের আংটি দেখাইতে পারে। মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, আংটি ও পায়ের গহনা। তবে এই সষ্ভাবনাও আছে यে, ইব্ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার অনুসারীগণ হাতের অগ্রতাগের কজ্জি পর্যন্ত দ্বারা করিয়াছেন। দলীল হিসাবে এই রিওয়ায়েতকে পেশ করা যাইতে পারে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে বলেন, ইয়াকুব ইব্ন কা‘ব আন্তাকী ও মু‘আল্নিম ইব্ন ফয়্ল হাররানী (র) ..... হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আসমা বিন্তে আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিলেন। তিনি পাত্লা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এবং তিনি বলিলেন :

"হে আসমা! মেয়েরা যখন বৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহার এই অংগ ব্যতিত অন্য কোন অংগ দেখা জায়েয নহে।" এই বলিয়া তিনি তাহার চেহারা ও দুই হাতের কজ্জির প্রতি ইশারা করিলেন। তবে ইমাম আবূ দাউদ ও আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে মুরসাল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ খালিদ ইব্ন দুরাইক (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে ণুনেন নাই।

"আর ঐ সকন শ্ত্রীনোকক যেন তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষস্থলকে তাহাদের উড়না দ্বারা আবৃত করে"। ঐইভাবে জাহেনী যুগে প্রচলিত শ্ত্রীলোকদের প্রথার বিরোধিতা হয়। তাহারা তাহাদের বক্ষ আবৃত করিত না। এবং পুরুষের সম্মুখে তাহারা খুলিয়া রাখিত। অনেক সময় তাহারা স্বীয় গর্দান ও চূল ও খুলিয়া রাখিত এবং কানের লতি সমূহও। অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা মু’মিন স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের র্দপ সৌন্দর্য ঢাকিয়া রাখিবার হকুম করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :
"হে নবী! आপনি আপনার বিবিগণকে, আপনা! কন্যাগণকে এবং মু’মিনদের श্রীলোকগণকে বলিয়া দিন তাহারা ভেন চাদর দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত করে যেন তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায়। এবং যেন তাহাদের কষ্ঠ দেওয়া না হয়"। (সৃরা আহযাব ঃ ©৯) আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে :

"তাহারা যেন তাহাদের উড়না দ্বারা তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষস্থুল আবৃত করে।"
 অত্র আয়াত্তের তাফসীর প্রসংগে বলেন, স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাহাদের উড়না দ্বারা তাহাদের বক্ষ বাঁধিয়া লওয়া উচিত, যেন বক্ষের কোন স্থান দেখা না যায়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন শাবীর ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত :

"আল্ধাহ্ ত‘আলা প্রথম হিজরতকারী ন্তীরোকগণণর প্রতি রহমত করুন্, যখনই এই আয়াত করিয়া নॅইল। ত্তিনি আরো বলেন, আবূ নু‘আইম (র)..... সুফিয়া বিন্ত্ শায়বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আা়্যেশা (রা) বলিতেন, যখন عَى লর্ইন এবং উহাকে উড়না বানাইয়া লইল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা..... সুফীয়াহ বিনতে সায়বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আ<্যেশা (রা)-এর নিকট উপস্হিত ছিলাম, তথন তিনি কুরাইশ মহিলাদের আলোচনা করিলেন, এবং তাহাদের প্রশংসা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিশ্য়ই কুাাইশী মহিনাদের বড় মর্যাদা রহিয়াছে এবং আল্নাহ্র কসম অনসারী মহিলাদদর তুননায় আল্লাহ্র কিতাবে অধিক বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং অহীর প্রতি অধিক ঈমান আনয়নকারী অन्য কোন মহিলা দেখি নাই। যখন সূরা নূর -এর আয়াত
 পাঠি করিলেন। त্র্রী ও কন্যা এবং ভন্নির নিকট উহা পাঠ করিতেন, ইश ছাড়া অন্যান্য আর্ষীয়গণণর নিকটও পাঠ করিতেন। অতঃপর এই আয়াত শ্রবণ করিবার পর তাঁহাদের


প্রত্যেকেই তাঁহাদের চাদর ফাড়িয়া উড়না প্রস্তু করিল। এইভাবে তাহার আল্মাহ্র প্রেরিত হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর্রিল। অতঃপ্র তাহারা প্রত্যেকেই উড়না মাথায় দিয়া ফজরের সালাতে সারিবদ্ধ ইইয়া গেল, যেন প্রেকেকে মাথায় এক একটি ডোল রাথিয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) একাধিক সূত্রে হাদীসটি সুফিয়াহ বিন্তে শায়বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র) ..... হयরত আক্যেশা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অাল্লাহ্ ত'আলা প্রথম হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরামের ঙ্ত্রীগণণর প্রতি রহমত করুन। यখन সমূহ ফাড়িয়া উড়না প্রষ্রুত কর্রিলেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ইবุন ওহবের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"আার তাহারা যেন তাহাদের র্রপ সৌন্দর্य তাহাদের স্বামী ব্যতিত অন্য কাহারও সামনে প্রকাশ না কর্"।



অত আয়াতের যেই সকন লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াহ, তাহারা সকলেই त্তীরোোকের জন্য হারাম। অর্থাৎ স্বীয় পিতা, পিতামহ, স্বামীর পিতা ও স্বামীর পিতামহ, .স্বীয় পুত্র সন্তান, স্বামীর পুত্র, আপন ভাইগণ, আপন ভাইর্যের পুত্র ও ভাগ্নেগণ স্ত্রীর জন্য হারাম। এই সকল লোক তাহাকে দেখিতে পারে। তবে শ্ত্রীলোক ইহাদের সন্মুখ্ে সতর্কতা সহকারে আসিবে বেশী সজ্জিত হইয়া নহে। ইবৃন মুনযির (হ) বলেন, মূসা ইব্ন হাক্রন (র) ..... ইকর্রিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত, আল্ণাহ্ ত'আলা আলোচ্ আয়াতে চাচা ও মামাকে উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা তাহাকে দেখিয়া তাহাদের পুত্রদের নিকট তাহার বড়দের কথা বর্ণনা করিতে পারে। এই কারণে তাহাদের সমুঘে উড়না না জড়াইয়া আসা উচিত নহে।
 পারে, কিষ্যু অ অমুসলিমদের সম্মূেে নহে। কারণ সে ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের স্বামীদের নিকট উशার র্রপ সৌন্দ্য বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু মুসলমান মহিনাগণ যেহেতু ইহা হারাম বলিয়া জানে অতএব ঢাহার্গা এইর্রপ করিবে না।

রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়াi তাহার স্বামীর নিকট এমনিভাবে তাহার বর্ণনা না দেয়, যেন সে তাহাকে দেখিতেছে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ গ্গন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মার্সঁউদ (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন মনসূর (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে বলেন, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র) ..... হারিস ইব্ন কায়িস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট পত্রে লিখিলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমান মহিলাগণ যখন গোসলখানায় গোসল করে, তখন তাহাদের সহিত মুশরিক মহিলারাও গোসল করে। মনে রাখিও কোন মুসলমান মহিলা যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে কোন অমুসলিম মহিলাকে স্বীয় শরীরের অংশ দেখান জায়েয নাই।
 অমুসলিম মহিলারা মুসলমান মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর কোন মুসলমনন মহিলার জন্য কোন অমুসলিম মুশরিক মহিলার সম্মুখে স্বীয় শরীর খোলা জায়েয নহে।

আবদুল্লাহ্ (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, কালবী (র) আবূ সালিহ্ (র)-এর সূত্রে
 ইইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে মুসলমান স্ত্রীলোকের জর্য্য স্বীয় গলা ও কানের গহনা দেখান জায়িয। কিন্তু কোন ইয়াহূদী ও নাসারা স্ত্রীলোকের সম্মুখে খোলা জায়েয নহে। সাঈদ (র) মুজাহিদ (র) ইইতে বর্ণনা করেন, কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মুশরিক স্ত্রীলোকের সম্মুখে তাহার মাথার উড়না খোলা জায়িয নহে। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা "اَوْ ْ দিিয়াছেন। মাকহুল ও উবাদাহ ইব্ন নুসাই (র) ইইতে বর্ণিত, .তাঁহারা কোন নাসারা কিংবা ইয়াহূদী অথবা অগ্নি উপাসক মহিলাকে চুম্বন করা ও মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য অপসন্দ মনে করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আলী ইব্ন হুসাইন (র) আতা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন বাইতুল মুকাদ্斤াস অধিকার করিলেন, তখন ইয়াহূদী ও নাসারা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্ত্রীলোকগণের ধাত্রী হিসাবে কাজ করিয়াছেন। यদি রিওয়ায়েতটি বিশ্ড হয় তবে এইরূপ কোন প্রয়োজনের তাগিদেই ইইয়াছিল। ইহা দ্বারা এই কাজে নিস্প্রয়োজনীয়ভাবে কাপড় খোলাও হয় না ।

जথবা মুসনমান ন্তীলোকগণ ভেই সকল মুশরিক বাঁদীর মালিক হইয়াছে তাহাদের সय্মুথেও তাহারা স্ধীয় রুপ ও সৌৗ্দ্য প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ সে তো তাহার

নিজেরই বাঁদী। ইবุন জরীর ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্মু অন্যাन্য উनামায়ে কিরাম বলেন, বাঁদী ও গোলাম উভর্যের সম্মুথে সে তাহার যীনাত ও সৌন্দ্য প্রকাশ করিতে পারিবে। তাহারা স্বীয় মতের পক্ষে এই হাদীস দলীল হিসাবে পেশ কর্রিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহান্মদ ইব্ন ঈসা (র) ..... आানাস (রা) হইততে বর্ণিত। একবার নবী করীী (সা) একজন গোলামকে সংগে করিয়া হযরত ফাতিমা (রা)-এর কাছে আসিলেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) গোলামটি হযরত ফাতিমাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্ুু হযরত ফাতিমা (রা) এমন একটি কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন, যে ঊহা মাথায় টানিয়া দিলে পাও ঢকে না এবং পাও ঢকিলেে মাথা ঢকে না। নবী করীম (সা) णাঁহার এই অবস্থা দেথিয়া বনিিলেন, ফাতিমা তোমার আব্বা ও তোমার গোলাম ছাড়া আর তো কেহ এখান নাই। পাও কিংবা মাথা রোলা থাকা দোব্রে কিছু নাই। হাফিয় ইব্ন জাসাকির (র) অঁহার ‘তরীখ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রা)-এর এই গোলামের নাম ছিন আাবদুল্নাহ্ ইব্ন মাস'আদাহ্ ফযারী, গোলামটি ছিন অতিশয় কাল কুৎসিত। রাসূনূল্dाহ (সা) হयরত ফাতিমা (রা)-কে গোলামটি দান করিয়াহিলেন। তিনি তাহাকে লালন-পালন কর্যিয়া আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সে হযরুত মু‘আবিয়া (রা)-এর দনভুক্ত হইয়াছিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর কঠোর বিরোধী হইয়াছিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবৃন উয়ায়না (র) ..... হयরত উল্মে সালামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূমুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"यদি তোমাদের কাহার ও মুকাতাব (বিনিময়़ দানের শর্তে বেই গোলামকে আযাদ করা হইয়াছে) থাকে এবং বিনিময় দানের পরিমাণ তাহার মানও আছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে সে যেন পর্দা করে"। ইমম আবূ দাটদ (র) মুসাদ্দাদ সূত্ख সুফিয়ান (র) ইইতে অত্র সূত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"ঐ সকল চাকর পুরুম্যদের সষ্মুখেও মুসলমান শ্তীরণণ সৌন্দ্য প্রকাশ করিতে পারে, যাহারা পৌরুষষীী এবং ত্তীলোকের প্রতি তাহাদের কোনই অাকর্ষণ নাই"। হযরত ইবৃন जাব্বাস (রা) বলেন, এই সকন পুরুষ হইল এমন সকন বে-খরব লোক যাহারা त্র্রীলোকের পক্ষে কোন কজেরই নহে। যাহাদের মধ্যে ব্যেনক্ষধা বনিতে কিছুই নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহারা হইল আহম্মক ও নির্বোধ লোক। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, তাহারা হইন মুখান্নাস অর্থাৎ যাহার উভয় নিঙ্গের লক্ষণ আছে, যাহাদের পুরুসা্ উথিত হয় না। উলামা়ে সালফের আরো অনেকেই এই তাফ্সীর করিয়াছেন।

কিন্জু সহীহ বুখারী শরীীফে বর্ণিত, ইমাম যুহীী (র) উরওয়াঁহ (র)-এর সূত্রে হयরত আढ়েশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন মুখান্নাস রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর घরে প্রবেশ করিত। घরের লোকজন তাহাকে মনে করিত্তেন বে, তাহার বুঝিি ग্রীরোকের প্রি কোন আকর্ষণ নাই। কিত্তু একবার রাসূনুন্ধাহ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একজন শ্র্রীলোকের ওণাঞ্ণ করিতে ঔনিতে পাইলেন। সে বলিত্তিলি, ঐ श্রীরোকটি যখন আগমণ করে তখন তাহার পেটে চারটি ভাজ‘দ্রো যায়। ইহা ওনিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) বনিলেন, এই লোকটি এত কিছু বুঝে! খবরদার আর কখনও বেন লে তোমাদের কাছে প্রবেশ না করে। অতঃপর রাসূনুল্মাহ্ (সা) তাহ়াকে মদীনা হইতে বাহির কর্রিয়া দিলেন এবং বায়দা নামক স্शানে সে বসবাস করিতে লাগিল। এবং থ্রত্যেক জুমু 'অার দিনে মদীনায় আসিত এবং কিছু খাবার ভিক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, जাবূ সু‘অাবীয়াহ্ (র) ..... হযंরতত উল্মে সালামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁার ঘরে প্রবেশ করিল। তখন তাহার নিকট এবজন মুখ্নাস ও তাহার ভাই আবদুদ্बাহ ইবৃন অাবূ উমাইয়াহ্ ছিলেন। তখন মুখান্नাস লোকটি আবদুল্নাহ্রে বলিল, হে আবদুল্নাহ্। यদি আগামীকল্য তায়িফ বিজয় হয়, তবে তুমি অবশ্যই গয়লানের কন্যাকে নইবে। সে।থখন সম্মুখের দিকে থাকে তথন তাহার পেটে চারটি ঢ゙জ পড়ে আার যখন পিছনের দিকে যায় তখন আটটি ভঁজ দেখা যায়। রাসূলূল্লাহ্ (সা) তাহার কथা ऊনিতে পাইলেন, এবং উম্মে সালামাহ্ (রা)-কে
 বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্হ (রা) হইইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইมাম আহমদ (র) বলেন, আবদूর রাজ্জাক ..... হयরত আc়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুখান্নাস নবী করীীম (সা)-এর বিবিগণণের কাছে যাতায়াত করিত। তাঁহারা তাহাক্ মনে করিতেন বে, ঙ্র্রীলোকের খ্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই। কিত্তু একদিন সে রাসৃনুল্লাহ্ (সা)-এর কোন এক বিবির নিকট একজন স্তীলোকের প্রসংগে বলিতেছিন यে, সে যখন সস্মুথে জগ্রসর হয়, তখন তহার পেটে চারাটি ভাঁজ দেখা যায়, আর যখন পিছনের দিকে যায়, তখন তাহার পেটে আটটি ভঁজ দেখা যায়। এমন সময় নবী করীম (সা) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কথা ঙনিয়া বলিলেন, "খবরদার এই লোক যেন আর কখনও তোমার নিকট প্রবেশ না করে"। অতঃপর ঐ লোকটি হইতে পর্দা করিলেন। আবূ দাউদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র) আবদুর রাজ্জাক -এর সূজ্র হयরত আc্যেশা (রা) হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

"অথবা বেই সকল বালক স্ত্রীলোক্দের আকর্ষণীয় বিভিন্ন অবস্থা সশ্পর্কে কিছুই বুঝিতে সক্ষম নহে"। তাহাদের আকর্ষণীয় কথাবার্ত, আকর্ষণীয় চালচলন ও তাহাদের

গোপন স্থানসমূহের প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণ নাই, এমন বালকদের সম্মুঢে স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি কোন বালক বৌবনে পদার্পণ না করিয়াও স্ত্রীলোকদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে কিংবা সুন্দরী অসুন্দরী পার্থক্য করিতে পারে। তবে তাহাদিগকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না। বুখারী ও মুসলিম
 ইইতে তোমরা বিরত থাক"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, দেবর কি প্রবেশ করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন : الحمو الموت "দেবর মৃত্যুসমতুল্য"।
"তাহার মু’মিন ন্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের পাও দ্বারা সজোরে আঘাত না করে"।
জাহেনী যুগের স্ত্রীলোকেরা যখন পথ চলিতত তখন তাহাদের পায়ের নুপুর বাজিয়া না উঠিলে তাহারা সজোরে পাও দ্বারা আঘাত করিত। লোকেরা উহার শব্দ ওুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। অনুরূপ স্ত্রীলোকের অন্য কোন গোপন গহনালংকার বাজাইয়াও উহা প্রকাশ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া ঘর ইইতে বাহির হইবার সময় কোন সুগন্ধী ব্যবহার করা যাইবে না। কারণ ইহাতে পুরুষ লোক তাহার সুগন্ধি ওুিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
"প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী আর কোন স্ত্রীলোক যখন আতর মাখিয়া কোন মজলিস অতিক্রম করে সে এমন এমন। অর্থাৎ সেও ব্যভিচারিনী"। এই বিষয়ে হयরত আবূ হুায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এবং উল্লেখিত হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) সাবিত ইব্ন উমারাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তাঁহার সহিত একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষৎ হইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মসজিদ ইইতে আসিয়াছ? সে বলিল, জী হ্যা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সুগন্ধী ব্যবহার করিয়াছ? সে বলিল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আমি আমার পরম প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে ঞ্ডনিয়াছি :

"শেই স্ত্রীলোক মসজিদে আসিবার জন্য সুগন্ধী ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাহার সালাত কবুল করেন না যাবৎ না সে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানাবাতের গোসল্লের ন্যায় গোসল করে"। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ..... আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)-এর সূত্রে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) মূসা ইব্ন উবায়দাহ্ (র) ..... মায়মূনা বিনতে সাদদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। नবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

"বেই স্ত্রীলোক এমন সকল লোকদের সম্মুখে তাহার সৌন্দর্য প্রক্কাশ করে, যাহাদের সম্মুখে ইহা উচিত নহে, সে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার সমতুল্য, যাহার মধ্যে কোন আলো নাই"। এই জন্যই তাহাদেরকে রাস্তার মধ্যখান দিয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা ইহাতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, কা'নাবী (র) ..... আবূ উসাইদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূল্লুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী পুরুষ উভয়কে একত্রিত হইয়া পথ চলিতে দেথিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেেন, "তোমরা সরিয়া যাও। মধ্য পথ দিয়া তোমাদের চলা উচিত নহে।" ইহার পর হইতে স্ত্রীলোকগণ এমনভাবে প্রাচীর ঘেষিয়া চলিতে লাগিলেন যে, অনেক সময় উহাতে তাহাদের কাপড় আটকাইয়া যাইত।
"下ে মু’মিনগণ! তোমরা আল্নাহ্র সমীপে তাওবা কর। সষ্তবত তোমরা সফল হইবে।" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহৃর নির্দ্দশিত গুণাবলী অর্জন কর এবং উত্তম চরিত্রে অধিকারী হও এবং জাহেলী যুগের যাবতীয় ঘৃণিত অভ্যাস ও নিন্দিত চরিত্র ত্যাগ কর। কেবল আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মধ্যেই তোমাদের সফলতা নিহিত রহিয়াছে।



অনুবাদ ঃ (৩২) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আইয়িম, ঢাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদিগেরও। তাহারা অভাবগ্গস্ত হইলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্यময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) আর যাহাদিগের বিবাহের সামর্থ নাই, আল্লাহ্ ঢাহাদিগকে নিজ অনুগ্গহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংयম অবলম্বন করে এবং তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখ্তিত চুক্তি করিতে চাহিলে, তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও। यদি তোমরা উহাদিগের মধ্যে মঞ্লের সন্ধান পাও। আাল্লাহ তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে। তোমাদিগের দাসীগণ সততা রক্ষা করিতে চাহিনে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিনী হইতে বাধ্য করিও না, আর বে তাহাদিগকে বাধ্য করে, তবে তাহাদিগের উপর জবরদস্তির পরে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) आমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সস্পষ্ট আয়াত, তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদিগের জন্য উপদেশ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা উল্মিখিত আয়াত সমূহে কয়েকটি সুস্পষ্ট হকুমের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ
"তোমরা তোমদের মধ্য হইতে যাহারা অবিবাহিত নর-নারীদিগকে বিবাহ দাও"। কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম অত্র আয়াত দ্বারা প্রামাণ করিয়াছ্নেন যে, সামর্থবানদের পক্ষে এইর্রপ নরনারীদিগকে বিবাহ দেওয়া ওয়াজিব। তাঁহারা এই হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত করেন। ইরশাদ ইইয়াছে :

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমদের মধ্য হইতে যে বিবাহের সামর্থ রাথে সে যেন বিবাহ করে। কারণ ইহা চক্ষু আনত রাখিবার এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করিবার জন্য অধিক কার্যকর। আর যেই ব্যক্তি সক্ষম নহে সে যেন রোযা রাখে। কারণ ইহা তাহার পক্ষে খাসী হওয়া সমতুল্য"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"তোমরা অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলা বিবাহ কর, যেন বংশ বৃদ্ধি হয়। কারণ আমি কিয়ামত দিবসে তোমাদের দ্বারা অধিক উম্মাতের গর্ব করিব"। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, "এমন কি অপূর্ণ সন্তান দ্বারাও"।
 পুরুষের স্ত্রী নাই। চাই তাহাদের কেহ বিবাহ-ই করে নাই, কিংবা বিবাহের পর তাহাদের
 মহিনা" বলা হইয়া থাকে।


আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা অত্র আয়াত দ্বারা আযাদ ও গোলাম সকলকেই বিবাহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং তাহারা দরিদ্র হইলে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেওয়ার ও প্রত্র্রুতি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "यদি তাহারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনী করিয়া দিবেন"।

ইব্ল কাছীর—>8 (6-ম)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিত ..... সাইদ ইব্ন আবদুল আযীय (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদীক (রা) বলেন :
 "তোমর্রা বিবাহ করিবার ব্যাপার্রে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন কর। তিনন ধনী কর্রিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহার প্রিশ্রিতি পালন করিবেন"। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, বিবাহ করিয়া তোমরা ধন অব্যেষণ কর, কারণ আল্লাহ্ অ‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"যদি তাহারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনী করিয়া দিবেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বাभাজী (র) হयরত উমর (রা) হইতে অনুরপ বর্ণনা করিয়াছেন। লাইস (র) ..... হয়ত অারু হরায়রা (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, রাসূল্মুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :


"আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তিন ব্যক্তির সাহায্ কর্রিয়া থাকেন, বেই ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, বেই মুকাতাব তাহার শর্ত্রের অর্থ আদায় করিবার ইচ্ম পোষণ করে এবং বেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করে"।

ইমাম আহমাদ (র) তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । রাসূনুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তিকেও বিবাহ দিয়াছেন, যাহার নিকট একটি চাদর ও লোহার আংটি ব্যতিত কিছুই ছিল না। এবং যেহেতু সে তাহার ন্ত্রীর মোহর আদায় করিবার জন্য কোন মালের মালিক ছিল না। অতএব তাহার ন্তীরকে সে কুর্রান শিক্ষা দিবে ইহাকেই তিনি মোহর হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিলেন। আল্লাহ্র পক্ক হইতে যেই ধন ও রিযিক দানের ওয়াদা করা হইয়াছ, উহার পরিমাণ হইন, স্বামী--্ত্রীর জন্য যাহা
 দরিদ্রদিগকে বিবাহ করাইয়া দাও, আল্নাহ তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন।" ইহা একটি ভিত্তিহীন রিওয়াৰয়ে। কোন মজবুত কিংবা দুর্বল সূడ্রে এথনও কোথাও এই রিওয়াত্যেতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কুরজানের আয়াত এবং যে রিওয়ায়েত কয়টি আমরা উল্নেখ করিয়াছি উপস্থিত ঐ ধরনের কথিত বর্ণনার কোন পর্যোজন নাই।
"আর যাহারা বিবাহের সামর্থ না রাখে, তাহারা যেন চারিত্রিক পবিত্রত়া অর্জন করে। যাবৎ না আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রসংগে ইরশাদ করিয়াছেন :

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে, কারণ ইহা চক্ষুকে অধিক অবনত রাথে এবং অপকর্ম হইতে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি সামর্থ না রাখে, সে যেন সাওম পালন করে। কারণ ইহাই তাহার পক্ষে খাসী হওয়া সমতুল্য !" আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই যে, কোন প্রকার স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে সামর্থ না থাকিলে সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা উচিত। কিত্তু সৃরা নিসা এর আয়াতটি ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আর তাহা হইল ঃ

"বেই ব্যক্তি আযাদ স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে সামর্থবান না হইবে আর বাঁদী বিবাহ না করিয়া ধৈর্যধারণ করা তোমাদের পক্ষে উত্তম।" (নিসা ঃ২৫) কারণ বাঁদীর গর্ভে যেই
 আল্লাহ্ তা‘আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান"।

ইকরিমাহ্ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার যদি স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তাহার দ্বারাই নিজস্ব প্রয়োজন ‘পূর্ণ করে। আর যদি তাহার স্ত্রী না থাকে তবে সে যেন আল্মাহ্র বিশাল সম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে থাকে, যাবৎ না আল্লাহ্ তাহাকে ধনী করিয়া দেন।

"আর তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্য হইতে যাহারা অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ করিয়া দাও যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলিয়া মনে কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে গোলাম বাঁদীর মালিককে হকুম করিতেছেন যে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ অর্থ্রে বিনিমঢ়ে আযাদ হইবার জন্য চুক্তিপত্র লিখিতে চায়, তবে যদি তোমরা চুক্তিপত্রের শর্ত মুতাবিক অর্থ আদায় করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে ধারণা কর, তবে তাহাদিগকে চুক্তি মুতাবিক আযাদ করিয়া দাও। অনেক উলামায়ে কিরামের মত হইল, এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না শে, কাহারও গোলাম-বাঁদী অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইতে চাহিলে তাহাদিগকে আযাদ করিতেই হইবে। বরং গোলাম-বাঁদী হইতে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মালিক ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে চুক্তি করিয়া আযাদ করতে পারে। ইমাম সাওরী (র) জাবির (র) ও শাবী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাতাব হইবার ইচ্ছুক গোলম-বাঁদীকে মালিক ইচ্ছা করিলে মুকতাব করিতে পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে। ইব্ন ওহব (র) ..... আতা ইব্ন আবূ বারাহ (র) হইত অনুক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও হাসান বাসরী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উলামায়ে কিরামের আর একটি জামায়াত বলেন, গোলাম-বাঁদীদের কেহ তাহার মালিকের নিকট মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ) হইবার জন্য অনুর্রোধ করিলে মালিকের পক্ষে তাহাকে মুক্ত করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ইহা প্রমাণিত হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাওহ (র) ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একবার আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গোলামের মাল আছে বলিয়া আমার জানা থাকিলে, এমতাবস্থায় সে যদি মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন জানায় তবে কি তাহাকে মুকাতাব করা আমার পক্ষে ওয়াজিব? তিনি বলিলেন, शঁ ওয়াজ্রিব বলিয়াই আমি মনে করি। আমৃর ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এই মত কি পূর্ববর্তী কোন অলিম হইতেও বর্ণিত আছে? তিনি বলিলেন, না। ইহার কিছুকাল পর তিনি বলিলেন, মূসা ইব্ন আনাস (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইব্ন সীরীন (র) হযরত আনাস (র)-এর নিকট মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন জানাইলে তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইহার অভিযোগ করিলে হযরত উমর (রা) আনাস (রা)-কে বলিলেন, তুমি উহাকে মুকাতাব করিয়া দাও। কিন্তু ইহার পরও অস্বীকার করিলে, তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তাহাকে ঞুনাইলেন।
"তাহাদের নিকট মাল আছে বলিয়া তোমাদের জানা থাকিলে, তাহাদিগকে তোমরা মুকাতিব করিয়া দাও।"

অতঃপর হযরত আনাস (রা) তাঁহাকে মুকাতাব করিয়া দিলেন। ইমাম বুখারী (র) রিওয়ায়েতটি তা’লীককূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাজ্জাক (র) ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন,আমি আ’তা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গোলামের মাল আছে বলিয়া আমার জানা থাকিলে তাহাকে মুকাতাব করা কি আমার উপর ওয়াজিব? তিনি বলিলেন, আমি ওয়াজিব বলিয়াই মনে করি।

ইবৃন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্ন সীরীন (র) তাঁহার নিকট মুকাতাব ইইবার দরখাস্ত করিলে তিনি অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে মুকাতাব করিবার নির্দেশ দিলেন। রিওয়াতের সনদ বিশ্ধ। সাঈদ ইব্ন মানসুর (র) হুশাইম ইব্ন জুওয়াযির এর সূত্রে যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইর্রপ ক্ষেত্রে মুকাতাব করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (র)-এর ইহাই প্রমাণ মত। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী মত হইল, তাহাদের মুকাতিব করা ওয়াজিব নহে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"কোন মানুষ্বের মাল তাহার সন্ত্রুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা জায়িয নহে।" ইব্ন ওহব (র) বলেন, এই ব্যাপারে ইমাম মালিক (র)-এর মত ইইল, কোন গোলাম মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন করিলে মালিকের উপর উহা মঞ্জুর করা ওয়াজিব নহে। কোন ইমাম কোন গোলামের মালিককে মুকাতিব করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইমাম মালিক (র) বলেন, "ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কেবল একটি অনুমতি মাত্র, বাধ্যতামূলক নহে।" ইমাম সাওরী (র) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামের মতও ইহাই। কিন্তু ইব্ন জরীর (র) ইহা ওয়াজিব বলিয়াই মনে করেন।


কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, خيـ অর্থ আমানত। কেহ বলেন, ইহার অর্থ সত্যতা। কেহ কেহ বলেন, • ইহার অর্থ মাল। আবার কেহ বলেন, ইহার অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাহার ‘মারাসীন’ -এর মধ্যে ইয়াহৃইয়া ইব্ন আবূ

 النــاس "यদি তাহাদের মধ্যে কোন পেশাগত কোন যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে তবে তাহাদিগকে মুকাতাব কর। মানূষের উপর বোঝা হিসাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিও না"।
 তাফসীর সশ্পর্কে মত পাার্থক্য করিয়াছেন। কেহ বলেন, ঢোমরা মুকাতাবদের উপর নির্ধারিত মানের কিছু অং্শ ছাড়িয়া দাও। এই তাফসীর অনুসারে কেহ বলেন, ইহার পরিমাণ হইল এক চতুর্থাংশ। কেহ বনেন, এক তৃতীয়াংশ। কেহ বলেন, অর্ধ্বক। আবার কেহ বলেন, অনির্দিষ্যাবে কিছু অংশ। তাফসীরকারগণণর অন্য একটি দল বলেন, আয়াতের অর্থ হইন, তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের যাকাত হইতে একটি অংশ৷ দান কর। হাসান, আাবদুর রহমান ইবৃন যায়িদ ইব্ন আসামাম, ঢাঁহার আব্বা আসলাম ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) এই মত পপাষণ করেন। ইব্ন জরীী (র) ও এই ব্যাখ্যা
 দ্বারা আল্লাহ্ ত'আলা মুকাতাবের মালিক ও অন্যান্য মুস্সলমানগণকে তাহাকে আর্থিক সাহার্য দান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। যেন সে তাহার চুক্তির অর্থ আদায় কর্রিয়া আযাদ হইতে পারে। পৃর্বেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে রাসূনूলাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : ثلاثـة حق على اللَه عـونهـ "जাল্লাহ্ অবশ্যু তিন ব্যক্তিকে সাशাय্য করেন। তাহাদের মধ্য এক ব্যক্তি হইন, সেই মুকাতাব, বে তাহার চুক্তির মান আদায় করিবার সদিচ্ম রাখে"। কিল্ুু প্রথম মর্তি অধিক প্রসিদ্দ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বনেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণি৷। একবার হযরত উমর (রা) আবূ উমাইয়া নামক তাহার একজন গোলামকে অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ করিবার চুক্তি করিলেন। অতঃপর সে তাহার এক কিন্তির অর্থ লইয়া তাহার নিকট আসিলে, তিনি বলিলেন, যাও অন্য লোক হইতে তুমি তোমার চুক্তির মাল আদায়়র ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা কর। তখন লে বলিল, হে আমীরুল মু'मिনীন! আমাকেই পরির্রম কর্রিয়া শেষ কিন্তি পর্য্তন্ত আদায় করিতে দিন। তিনি বলিলেন, না, ইহা হইলে আমার আশংকা হয় বে, আল্লাহহর এই নির্দ্রেশ আমরা পালন করিতে ব্যর্থ হইব। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন,

ইব্ন জরীর (র) বনেন, ইব্ন হমাইদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) যখন কোন গোলামকে মুকাতাব করিতেন, তথन তাহর প্রথম কিস্তির অর্থ ছডড়িয়া দিতেন না। কারণ, তিনি এই আশংकা করিতেন বে, সে যদি তাহার চুক্তির অর্থ আদায় করিতে সক্ষম হহ, তবে উহার এই দাস পুনরায় তাহার নিকট ফেরৎ আসিবে। কিন্মু তাহার শেষ কিস্তি হইতে ভেই পরিমাণ ইচ্মা ছাড়িয়া দিতেন।

 যथা সষ্ঠব ছাড়িয়া দাও। মুজাহিদ, আত, কাসিম ইবৃন আবূ মুররাহ্, অবদুল করিম ইব্ন মালিক জাবরী ও সুদ্দী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, সাহাবায়ে কির়াম মুকাতাবদদর চুক্তির কিছু অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া পসন্দ করিতেন। ইবৃন অবূ হাতিম (র) বলেন, ফ্যল ইব্ন শাখান মুকরী (র) ..... হযরত আালী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ চূক্তির এক চতর্থাংশ অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। হাদীসটি গরীব। ইহার মারফূ হওয়া বিষয়টিও মুনকার। রিওয়াঁয়তটি মাওকৃফ হওয়াই অধিক সঠিক। আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র) হযরত আनী (রা) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছছন।

## 

"আর তোমরা তোমাদের বাঁদীদেরকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিও না।" জাহেনী যুগের লোকেরা তাহাদের বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত এবং তাহাদের ঊপার্জিত অর্থের একটি নির্ধারিত অংশপ্রহণ করিত। ইসলামের আর্ভির্তাবের পর আল্লাহ্ ত'আলা মু’মিনগণকক উহা হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বহ মুফাসৃসিরগণণর মতে আলোচ শানে নুযূন হইল আবদুলাহ् ইবৃন উবাই ইবৃন সালূল -এর অনেক বাঁদী ছিল। সে তাহাদিগকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত এবং তাহাদের উপার্জিত অর্থঘ্রহ করিত। এবং তাহাদের গর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ সন্তানদ্দর দ্দারা নের্ত্তৃও লাভ করিত।

হাফি্য আবূ বকর আহমাদ ইব্ন আবদুর খালিক বায়যার (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থ বলেন, আহমাদ ইব্ন দাঊদ ওয়াসিতী (র) ..... যুহীী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আবদদুল্নাহ ইব্ন ঊবাই ইবন সানূল -এর মু'আযাহ নামক একটি বাঁদী ছিল। সে তাহাকে ব্যভিচার্রের জন্য বাধ্য করিত। যখন ইসলাম্মের আবির্ভাব হইন তখন অাল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { وْمَنْ يُكُرْهِهُنَ فَانِّا اللَهَ مـنْ } \\
& \text { 㾝 } \\
& \text { وَلَ تُكْرِهُوْا نَبَتَيْتُكُمْ عَلَى }
\end{aligned}
$$

ইমাম নাসাঈ (র) ..... জাবির (রা) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন, । হাফ্য আবূ বক্র বায়যার (র) বলেন, আমৃর ইব্ন आনী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, आবদুল্মাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূন -এর মুসাইকা নামক একটি বাঁদী ছিন। $\sigma$ তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত, তখন আল্নাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

আবূ দাউদ তিয়ালিসী (র) সুলায়মান ইবৃন মু‘তাय (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,,আবদূল্লাহ্ এর একটি বাঁদী ছিল। জাহেনী যুগে লে ব্যভিচার কর্রিত এবং এইভবে অনেক সত্তান জন্ম দিয়াছিন। একদ্নি তাহার মালিক তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বলিলে, সে বনিন, আল্লাহ্র কসম! आমি ব্যভিচার আর করিব না। সুতরাং সে তাহাকে প্রহার করিল। তখন আল্লাহ্ ত'অালা নাযিল করিলেন :


বায়্যার (র) আরো বলেন, আহমাদ ইব্ন দাটদ ওয়াসিতী (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্নাহ ইব্ন উবাই -এর একটি বাঁদী ছিল। তাহার নাম ছ্ন মু ইসলামের আভির্তাব হইলে এই আায়াত অবতীর্ণ হইল :


আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র)-এর সূত্র যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বদর যুদ্ধে একজন কুরাইশলী বন্দি হইয়াছিল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর নিকট সে বन्দি ছিন। অাবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর একটি বাদী ছিল। তাহার নাম ছির মু‘আযাহ্। বन্দি কুরাইশী ঐ বাদীর সহিত তাহার কাম চরিতার্থ করিবার বাঁসনা করিয়াছিল। বাঁদীটি ছিল যুসলমান। এই কারণে সে উহা ইইতে তাহাকে বাধা দিত। কিত্তু আবদদুল্নাহ্ ইব্ন উবাই তাহাকে এর জন্ঠ বাধ্য করিত এবং এর জন্য তাহাকে প্রহারও করিত। তাহার আশা ছিল তাহার বাঁদীটি উক্ত কুরাইশ দ্মারা গর্ত্বতী হউক। এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর তাহার থেকে তাহার সন্তানের বিনিময়ে অর্ণ গ্রহণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।


সুদ্দী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। মু‘আयाহ্ নামক তাহার একটি বাঁদী ছিল। তাহার বাড়ীতে যখনই কোন মেহমান আগমন করিত, সে তাহাকে মেহমানের নিকট প্রেরণ করিত যেন সে তাহার সহিত কাম চরিতর্থ করিতে পারে। এইতাবে তাহার প্রতি সমান প্রদর্শন করা হইত। একদিন উক্ত বাঁদী হयরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া ইহার অভিব্যোগ করিন, অতঃপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট অভিয্যোগটি পেশ করিলেন। নবী করীী (সা) তখন তাহাকে উদ্ধার কর্রিমার জন্য তাহাকে হুকুম দিলেন।

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই চিৎকার করিয়া বনিল, কে আছ, আমার সাহায্য করিবে, মুহাম্মদ আমার বাঁদীকে জোরপূর্বক লইয়া যাইতেছে। অতঃপর জান্ধাহ্ ত'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, আমার নিকট এই তথ্য পেছাইয়াছে বে, आলোচ্য আয়াতটি এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর হইয়াছ, যাহারা তাহাদের বাঁদীদিগক্ক ব্যডিচারের জন্য বাধ্য করিত। একজনের নাম ছিল মুসায়কাহ্ তার মাতা উমায়মাহ আাবদুল্মাহ ইব্ন উবাই -এর বাঁদী ছিল। जপর বাদীীর নাম মু‘অাযাহ। একবার মুসায়কাহ ও তাহার মাতা রাসূনুল্बাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাদের উপর কৃত
 "তোমরা তোমাদের বাঁদীদিগকে ব্যডিচারের উপর বাধ্য করিও না"।

"यদি তাহারা অর্থাৎ বাদীগণ সতীত্ রক্ণ করতে চায়"। যেহেতু সাধারণ বাদদীণণ তাহাদের সতীত্ রক্ন করিতেই চায়, এই কারণে আল্লাহ্ তা'অালা এই শর্তট উল্লেখ কর্রিয়াছেন। নচেৎ কোন অবস্থাত্তই ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

"তোমরা বাঁদীগণকে পার্থিব ধন-সশ্শদ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করিও না"। রাসূলুল্াহ্ (সা) হাজ্জাম, ব্যভিচারিনী ও গণকের অর্থ ঘহণ করিতে নিষেষ করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় বলিয়াছেন :

"ব্যভিচারের অর্থ হারাম ও হাজ্জামের উপার্জিত অর্থ হারাম ও কুকুরের বিনিময় ও হারাম"।
"আআর যেই ব্যক্তি ঐ সকল বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করে আল্নাহ্ তা‘আলা ঐ সকল বাঁদীগণকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও বড়ই মেহেরবান"।

ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যদি তোমরা বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য কর তবে আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু যাহারা বাধ্য করে তাহারা পাপিষ্ঠ হইবে। মুজাহিদ, আতা, আ‘মাশ ও কাতাদাহ্ (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । আবূ উবাইদ (র) ..... হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতে তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্র কসম! যেই সকল বাঁদীকে ইব্ন কাছ্ছौর——৫ (৮ম)

ব্যডিচারের জন্য বাধ্য করা হয়, কেবন তাহাদিগকেই আল্লাহ্ ক্ষমা কৃরিবেন। অল্নাহ্র কসম! কেবন তাহাদিগকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন। যুহরী ও যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও অनूরুপ তাফসীী করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর‘আাহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরতত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) এর কিরা'অতত"ْ لَهُنُ
 করিবার পর্রে আল্লাহ্ ত'র্জানা তাহাদিগকে কমা কর্রিয়া দিবেন। কারণ, তিনি বড় ফমাকারীও মেছ্রেবান। অার শেই ব্যক্তি তাহাদিগকে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করে সকল ऊনাহর ভাগী নেই ব্যক্তি হইবে"। মারফ্. হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্মাহ् (সা) ইরশাদ কর্য়াছেন :

## 

"आমার উম্যাত হইতে जসতর্কতা জনিত অপরাধ ও ভুল ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে जার বেই অপরাধ জোরপূর্বক ঢাহার দারা সং্খটিত হয় উহাও ক্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছে"।

উপরোল্মিথিত হুকুম সমূহ বিষ্তর্রিতভাবে বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ্ ত'জালা ইরশাদ করেন :

 রহিয়াছে"।
 করিয়ার্ছেন এবং আল্লাহৃর হকুমসমূহ বিরোধিত করিবার কারণণ ঢহাদের প্রতি বেই শাস্তি जবতীর্ণ হইয়াছে উহার ও বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। বেমন অন্যত্র ইরশাদ
 করিয়াছি এবং পর্রবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্মৃনক ঘটনায় পরিণত করিয়াছি। যেন ঢাহারা আল্gাহ্র নাফ্রমানী ও পাপ কার্य হইতে বিরত থাকে।
 পরিণত কंর্য়য়াি । হযরুত আनী (রা) বনেন :

"পবিত্র কুরআনে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাধান রহিয়াছে, তোমাদের পূর্বের সংবাদ রহিয়াছে এবং পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে উহা একটি চুড়ান্ত বিধান, কোন উপহাস নহে যে কোন প্রতাপশালী অবহেলা করিয়া উহা বর্জন করবে, আল্লাহ্ তাহাকে ধ্ধংস করিয়া দিবেন। আর যেই ব্যক্তি অন্য কোথায়ও হিদায়াত অন্থেষণ করিবে আল্মাহ্, তাহাকে গুম়রাহ করিয়া দিবেন।
 اللّهُ لنوْوِ


অনুবাদ ঃ (৩৫) আল্লাহ্ আকাশমণ্ণী ও পৃথিবীর জ্যোতি, ঢাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্ৰল নক্ষত্র সদৃশ্য; ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র यায়তুন ভৃক্ষের তৈন দারা, যাহা প্রাচ্যের নয় প্রাতীচ্যের নয়, অগ্নি উহাতে স্পর্শ না করিন্তে যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ঘা পথ Aির্দেশ করেন তাহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফ্সীর ः আলী ইব্ন আবু তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'íل
 জাসমান ও যমীনের অধিবাসীদিগকে হেদায়েত দান করেন। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, মু:গাহিদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করিয়াছেন। আল্নাহ্ আসমান ও যমীনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি

করিয়া উহাকে আলোকিত করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বনেন, সুলায়মান ইবৃন উমর খালিদ রাককী (র) ..... आনাস ইব̣ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ কর্য়াছেন, आমার নূর হইল আামার হিদায়াত। ইবৃন জবীর (র) এই তাফসীরইই পসন্দ করিয়াছেন। জাবৃ জাক্র রাযী (র) রাবী ইব্ন আনাস (র) উবাই ইব্ন
 বর্ণনা করেন, "ব্যই মু’মিনের অন্তরে ঈমান ও কুরআানের নূর রহিয়াছে আল্নাহ্ ত'আলা উক্ত আয়াতে তাহার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন"। সর্ব প্রথম আল্লাহ তাঅালা স্বীয় নূর্রে উল্লেখ করিয়াছছে। অতঃপর
 সাঈদ ইব্ন জ্বাইর ও কায়িস ইব্ন সাদ্ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তিনি ও আয়াতকে অনুরূপ পড়িতেন। কেহ কেহ এই র্পপ পড়েন :


 যমীনের নূ木"। অর্থাৎ তাহারার নূরের দ্রারাই আসমান সমূহ ও যমীন উজ্জূন। মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন তা্য়ফবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি বে নির্যাতন করিয়াছিল, লেই দিন তিনি এই দু'আ করিয়াছ্ছেন :



"হে আল্লাহ্! আমি আপনার সেই নূর্রের উসিলায় আমার প্রতি আপনার গयব ও ক্রোধ্রে অবতরণ হইতে আশ্রয় প্রাথ্থনা করিতেছি, ভেই নৃরের দ্ঘারা সকল অন্ধকার দৃরীভূত হইয়া তদস্থলে আলো ছড়াইয়া পড়ে, পরকালের ঔভ পরিণতি আাপনার সভ্রুধ্টির উপর নির্ভরশীন। আল্নাহ্র সাহাय্য ব্যতিত অন্যায় হইতে রক্থ পাওয়া ও ন্যায়़র শক্তি সঞ্কয় করা সষ্বব নহে"।

বুथারী ఆ মুসলিম শরী<ফ হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন রাত্রিকােে জাগ্থত হইতেন তখন তিনি এই দু"অা পড়িতেন :
"टে আল্নাহ্! আপনার জন্ই সকল প্রশংসা। আপনি আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত সকলেরই ব্যবস্হাপক"। হयরত ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণি, তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দিক্রাত্র বলিতে কিছু নাই। জারশের নূ? তাঁার সজ্তার নূর হইতে প্রতিফনিত।
 মত র্রহহ়াহে। একটি হইল, 'আল্লাহ্' শক্দের প্রতি। जার দ্বিতীয় সতটি ইইল, 'মু'মিন
 ইহা বুঝা যায়। কালামটি আসলে এই র্প ছিল :
 এমন্ন তক্কের মত"। यেই মু‘মিনের অন্তরে হিদায়েত ও কুরজানের আলো রহিয়াছে উহাকে এইর্রপ তাকের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"বেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপানকের পক্ষ হইতে দনীল প্রাঠ্ঠ ভবং উপরন্ত ঢাহার সাক্ষী ও আছে ......"। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরকে উহার স্বচ্ছতার কারণে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য বিদ্যমান প্রদীপের সহিত উপমিত কর্রিয়াছেন এবং হিদায়াত ও কুরঅানের বেই নূর তাঁহার রহিয়াছে উহাকে নির্মন তৈলের সহিত উপমিত করিয়াছেন।
 অনেকে বনেন, ‘মিশকাত’ অর্থ প্রদীপপর বেই স্থানে সতীনা থাকে। আাওফী (র) ইবৃন

 করিয়া|্ছিন, "আল্লাহুন নূর আসমান ভেদ করিয়া কিভাবে আসিতে পারে? তখন অাল্মাহ্ উহার জবাব পেশ কর্রিয়া বলেন, তাঁহার নূর হইল, একটি কাচের প্রদীপ সমতুল্য যাহা হইতে উহার মধ্যের আলোর রশ্মি বাইরে ছড়াইয়া পড়ে"। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ ত'জালা ঢাঁহার অনুগত্যকে নূর বলিয়াছেন। অাল্মাহ্ তাআলা তাঁহার আাুগত্যকে নূর ব্যতিত আরো অনেক নামে নামকরণ করিয়াছেন। ইব্ন জাবূ নাজীহ (র), যুজাহিদ (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাবশী ভাষায় ‘মিশিকাত’ শব্দের অর্থ ‘তাক’। কেহ কেহ বলেন, ‘মিশকাত’ এমন তাককে বলা হয়, যাহাতে কোন ছ্দ্দি নাই। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, ‘মিশকাত’’ ঐ লোহাকে বলা হয়, যাহার সহিত প্রদীপ ঝুলন্ত থাকে। কিষ্ম প্রথম

শஷ্দি উত্তম। উবাই ইব্ন কাব (র) বলেন, ‘মিসৃবাই’ অর্থ, নূর ও আলো। এখানে কুর্ান ও মু'মিনের অন্তরের ঈমানকে বুঝান হইয়াছে।
 উবাইই ইব্ন কার্ব এবং আরো অনেকে বলেন, মু’মিনের অন্তরকে স্বচ্ কাঁচের সহিত
 নক্ষত"। কোন কোন ক্বারী পড়েন নাই। আবার কেহ কেহ হামযা সহ দানকে পেশ কিংণা বের দিয়া পড়িয়াছেন। ত্ন الدر হইতে নির্গত হইবে। অর্থ প্রতিরোধ করা। শয়তানকে আঘাত হানিবার জন্য বেই নক্ষত্র ঢুটিয়া পড়ে উহাও অতিশয় উজ্জ্ণ। উবাই ইব্ন কাব (রা) বলেন, এর অর্থ
 इड़।
"বরকতময় যায়তূন বৃক্ষের তৈল দ্মারা উহা প্রজ্g লিত। বেই বৃক্ হইতে তৈল উৎপাদিত উহা পূর্বপ্রান্তে ও অবস্থিত নহে ব্যই স্থানের দিনের প্রথম ভাগের সূর্यকিরণ পড়ে না আর পপ্চিম পাত্তেও অবস্থিত নহে বেই স্থানে দিনের শেষ ভাগের সূর্यকিরণ স্পশ করে না"। বরং উহা এমন একটি স্গানে অবস্থিত বেই স্থানের দিনের থ্রমমডাগে ও
 অবস্থিত উহা হইতে উৎপাদিত তৈন অতি নির্মল ও পরিক্কার হয়। এবং উহার আলো হয় অতি উজ্জ্ণল।

ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবৃন আম্মার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত বেই বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মরুoৃমিতে অবস্থিত, বেই স্থানে সূর্ব্যে পৃর্ণ কিরণ পতিত হয়। অন্য কোন গাছের ছায়া কিংবা পাহাড় ও উহার কিংবা অন্য কিছুর ছায়া উহার উপর পড়ে না। এই ধরন্নর গাছ হইতে উত্তম তৈল উৎপন্ন হয়। ইয়াহৃইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইকরিমাহ্ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের অনুর্রপ ব্যথ্যা করিয়াছেন।

 "এমন একটি যায়ত্রুন গাছের কথা বলা হইয়াছে বে, সূর্य যখন উদয় হয় তখন উহার উপরে উদয় হয় এবং যখন অস্ত যায় যায় তখন উহার উপরে অস্ত যায়। এই ধরুনের

 ইইহাত স্পর্শ করে না। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত বে, উদয় ও অন্ঠ উভয় অবস্থাতেই উহাতে সৃর্থ্রে কিরণ পতিত হয়।

আবূ জ'ফ্র রাযী (র) বলেন, রাবী ইব্ন আনাস (র) ..... উবাই ইব্ন কাব (রা)

 সর্বপ্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ। यদি কখন ও বিপদগ্গস্থ হয়ও তবে আল্লাহ্ তাহাকে মयবূত ও দৃঢ় রাখেন। আাল্লাহ্ তাহাকে চারটি ওণণ ঞুণাম্বিত করেন। কथা বলিলে সত্য বলে, বিচার করিলে ন্যায়বিচার করে, বিপদগ্তন্ত হইলে ধধ্ব্যধারণ করে; দান প্রাষ্ত হইলে কৃতঙ্ঞতা প্রকাশ করে। সকল মানুষ্রে মধ্যে তাহার তৃলনা এমন যে, সে যেন মৃতদের মধ্যে একজন জীবিত মনুষ বিচরণ করিতেছে।

ইব্ন আবৃ হাতিম (র) বলেন, আनी ইবৃন হুসাইন (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) रইতে ${ }^{\circ}{ }^{2}$ এমন এর্কটি গাছ যাহাত্ পূর্ব ও পচ্চিম কোন দিকের আলো পড়ে না। আতীय্যা আওফী ও অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবৃন আমার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা)

 উহাতে সূর্থ্यের আলো পতিত হয় না। বরহ উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত বেই স্থানে পূর্ব ও পপ্চিমের সূর্य কিরণ পতিত হয়। কিন্তু উহা তো কেবল জা্লাহ্র নূর্রের একটি উপমা মাত্র। যাহ্হাক (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অত্র
 ইইয়াছে বে, ইয়াহূদীও নহে আবার নাসারাও নহে। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উপরে যেই সকন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে থ্রথম মতটি উত্তম। অর্শাৎ "এমন একটি স্থানে বৃক্ষটি অবস্থিত যাহা একটি মধ্যবর্তী ও উনুক্ত স্থানে সদা বাযু প্রবাহিত হয় এবং কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই উহাত্ সূর্ব্রের কিরণ পতিত হয়"। এমন বৃক্ষের ফল হইতে নির্গত তৈল অবশ্যই পরিক্কার ও নির্মল হয়। এই কারণে আাল্লাহৃ. তা'আাা ইরশাদ করিয়াছেন :
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِبَّهُ وْتَوْ لَمْ تَمْسْسْهُ نَارٌ"
"আাতন স্পশ্শ না করিনেও যেন উহার তৈতন প্রজ্জিলিত হইয়া উঠে"। তৈলের নির্মলতার কারণে এইর্মপ মনে হয় 1

আওফী (র) হयরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একটি নূর হইন ঈমানের নূর, অন্যটি ইইন आমলের নূর। মুজাহিদ (র) ও সুদ্দী (র) বনেন, একটি নূর অর্ণাৎ আলো হইন আাখনের আলো এবং অন্যটি তৈলের উজ্জ্ণলত। হযরত উবাই ইব্ন
 অধিকারী। উহা কথার নূর, আমলের নূর, আগমণের নূর, গমণের নূর এবং তাহার শেষ আশ্রয়স্থন অর্থাৎ বেহেশেতের নৃর।

শিমর ইব্ন আতিয়াহ (র) বলেন, একবার ইব্ন আব্রাস (রা) কাব আহাবার (রা) এর निকট जाসিয়া"' করিলে, তিনি বनিলেন, ইহা নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াতের একটি দৃষ্ঠান্ত। তাঁহার নবুওয়াত এতই প্রকাশ্য ও স্পষ্ট यে, নবী (সা) যদি মুখে ইহা নাও বলেন বে, তিনি একজন নবী, তবু ও তাঁহার নবুওয়াত মানুষের কাছে উহা ঢকা থাকে না, ভেন তিনি
 সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, বেমন তৈলের নৃর্রে সহিত আােনের নূর একত্রিত হইলে উহা প্জ্ভ্লিত হয় এবং উহা দ্মারা আলো লাভ করা যায়, অনুর্রপভাবে ঈমানের নৃরের সহিত কুরআনের নৃর একত্রিত হইলে মু’মিনের অন্তর जালোকিত হয়।
 হেদায়েতের নূরের প্রতি প্থথ্রদর্শন করেন"। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত, ইমম আহমাদ (র) বলেন, মু'অবিয়া ইবৃন আমৃর (র) ..... আবদুল্নাহ ইবৃন আমৃর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে খনিয়াছি :



"আল্লাহ্ তাআালা তাঁহার সকল সৃষ্টিকে অক্ধকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাদের প্রতি নূর-অলো ছড়াইয়া দিলেন। সেই ক্ণে ব্যে ব্যক্তি তাহার নূর লাভ করিয়াছে, সে তো হেদাল্যেত নাভ করিয়াছে আার বেই ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সে ওুমরাহ হইয়াছে। এ কারণেই আমি বলব, মহান মহামহিম जাল্লাহ্ ভ্ঞাতেই কনম লেখা শেষ করেছে"। আবদুল্बাহ্ ইব্ন বায়যাব (র) আবদ্মুল্মাহ্ ইব্ন আমৃর (র) হইতে অপর একটি সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"আর আল্লাহ্ তা‘আলা गানুষকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিতেছেন আর আল্মাহ্ তা‘আলা সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত"। মু‘মিনের অন্তরে বিদ্যমান হেদায়েতের নূর এর সহিত উপমিত করিয়া আয়াতকে এইভাবে শেষ করিয়াছেন, আল্নাহ্ এই সকল দৃষ্টান্তসমূহ মানুষকে বুঝাইবার জন্য পেশ করেন। কাহার অন্তরে হেদায়েত রহিয়াছে এবং কাহার অন্তরে গুমরাহী তিনি উহা ভালভাবেই জানেন। এবং কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং উপযুক্ত নহে উহাও জানেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ নযর (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


অন্তর চার প্রকার। এক প্রকার পরিস্কার ও উজ্জ্বল, দ্বিতীয় প্রকার পর্দায় আবৃত। তৃতীয় প্রকার উল্টা ও চন্::্থ প্রকার উল্টা সোজা। প্রথম প্রকার অন্তর হইল মু‘মিনের অন্তর यাহা নূরানী ও ঋজ্জ্বল হয়। দ্বিতীয় প্রকার অন্তর কাফিরের, তৃতীয় প্রকার মুনাফিকের এবং চতুর্থ প্বকার হইল যাহাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। যেই অন্তরে ঈমান আছে উহা তরকারী সমতুল্য। ভাল পানি উহাকে বৃদ্ধি করে এবং যেই অন্তরে নিফাক রহিয়াছে উহা হইল ফোড়ার মত যাহার পূঁজ ও পচা রক্ত উহাকে আরো বিনষ্ট করে।


人 شَ و وألّ

ইব্ন কাছীর——৬ (৮ম)

অনুবাদ : (৩৬) সেই সকন গ্রহে যাহাকে সমুন্তত করিতে এবং যাহাত্ তাহার নাম স্মরণ করিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন, সকান ও সক্ধ্যায় ঢাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা মোষণা করে। (৩৭) লেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্র্য়-বিক্রয় जাল্লাহর স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান হইতে বির্রত রাধ্v না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে বেই দিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্यস্ত হইয়া পড়িবে। (৩৮) यাহাতে তাহারা বে কর্স করে তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম পুর্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহ তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। जাল্লাহ যাহাকে ইচ্ঘ অপরিমিত জীবিকা দান করেন।
 অন্তরকে কাঁচের রক্ষিত যায়তৃন্নর নির্মল তৈন দ্রারা প্রজ্ঞূলিত প্রদীপের তূলনা করিয়াছেন। অত্র আয়াতে উহার স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইন পবিৎ মসজিদ সমূহ। মসজিদ হইল আল্নাহূর নিকট সর্বাপপক্ষা থ্রিয় স্থান। এই মসজিদে আল্লাহৃর ইবাদত করা হয় এবং কেবল তাহারইই একত্বাদের যোষণা করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে :

আল্লাহ্ তা'আলা সেই घরকে সর্বপ্রকার অনর্থক কথাবার্তা ও কার্यকলাপ ইইতে পবিত্র রাখিতে উহার প্রতি সপ্মান প্রদর্শন করিতে হকুম করিয়াছেন, কারণ উহা হইন হেদায়াতের স্থান। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হयরত জলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রস?গগ বলেন, আা্ধাহ্ ত‘‘অালা মসজ্রিদে जনর্থক কথাবার্তা ও কার্यকলাপ হইতে নিমেধ করিয়াছেন। ইকরিমাহ, आবূ সালিহ্, যাহ्হাক, নাফি ইব্ন জুবাইর, जাব বকর ইবุন সুলায়মান ইব্ন আবূ খায়সামাহ, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (র) এবং আরো অনেকে এই তফসীীর বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তাজালা এই সকল মসজ্ডিদ নির্মাণ করিবার, আবাদ করিবার, উহাকে গবিত্র রাখিবার ও উহার সম্মান করিবার হুকুম করিয়াছেন। কাবব (রা) বলিতেন, তাওরাত শরীীফ বর্ণিত :

"यমীনে আমার घর হইন মসজিদসমূহ। বেই ব্যক্তি উত্অমঞ্ণপে ওযূ করিয়া আমার ঘরে আমার সাক্ষৎৎ লাভের জন্য আলে জমি তাহাকে সমান করি। সাক্ষাৎ নাভকার্রার সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য"। আবদ্দুর রহমান ইব্ন জাবূ হাতিম (র) ঢাহার তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়়েতি বর্ণনা করিয়াছছন।

মসজিদ.নির্মাণ, উহার প্রতি সমান প্রদর্শন, উহাকে পবিত্র রাখা, উহাকে সুগ্গব্যুক্ত করা সশ্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে (আমি ইবৃন কাগীর) একখানি शৃথক পুস্তক সংকলন করিয়াছি। আমরা এখানে উহার কিছু অংশ উল্লেখ করিব।

आমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্ন আফ্য়ন (রা) হইতে বর্ণিত, 心িনি বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বলিতে چনিয়াছি :

"‘েই ব্যক্তি আল্ধাহ্র সহ্র্ধিষ্রি লাভের উদ্দেশ্যে মস্সজিদ নির্মাণ করিবে, আল্লাহ্ ত‘আলা বেহ্রেশতের মধ্যে তাহার জন্য অনুর্রপ একটি ঘর নির্মাণ করিবেন"। ইমাম ইবุন মাজাহ (রা) হযরত উমর ইবনুন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : "বেই ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম নওয়া হয়, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করিবেন"।

ইমাম নাসাঈ (র) হযরতত আমর ইবৃন আনবাসাহ ইইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলূল্নাহ্ (সা) আমাদিগকে ঘরে সালাতের স্থান বানাইতে এবং পরিচ্ট্ন ও সুগক্ধময় রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম आহমাদ এবং নাসাঈ (র) ব্যতিত অন্যান্য সুনানগ্ম হ্থকারগণ উক্ত রিওয়াৰ্যেতটি বর্ণনা করিয়াছেন। সামুরাহ্ ইব্ন জুন্দব (রা) হইতেও ইমাম আহমাদ ও আবূ দাটদ (র) অনুর্木প বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুথারী (র) বলেন, তোমরা শেইখানে স্থান পাওয়া যায় মসজিদ নির্মা কর। তবে লাन ও হলুদ রং হইতে বিরত থাক। ভেন মানুষ ফিত্নায় পতিত না হয়ে। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াহেন :
"যাবৎ কোন কাওম তাহাদের সমজিদ সমূহকে সুসজ্জিত না করিয়াছে, তাহাদের আমল খারাহए হয় নাই"। হাদীসটির সনদ দ্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (র) হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,
 মयবুত করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিতে হুকুম দেওয়া হয় নাই" । হ্যরত ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা বেমন তাহাদের গীর্জা ও উপাসনায় সুসজ্জিত করে তোমরা ও অনুর্প করিবে। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত রাসূনুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

## 

"याবৎ না মানুষ মসজিদ লইয়া গর্ব না করিবে কিয়ামত কায়েম হইবে না"। রিওয়ায়েতটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী (র) ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্থ ন্থকারগণ

বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত বুরায়দাহ (রা) হইতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মসজিদে তাহার হারান উট থুঁজিতে আসিল, সে বলিল, আমার লাল উটের লথাঁ কি কেহ দিতে পারে? রাসূনূন্নাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি ব্যেন তোমার উটের থোঁজ না পাও। মসজিদ তো কেবল সেই কাজের জন্য ব্যবহার্য্য, याহার জন্য উহা নির্মাণ করা হইয়াহে।
 দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদ ক্রয়-বিক্রুয় ও কবিতা আবৃত্তি হইতে নিষ্েে করা হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারণণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছছন। হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইঢে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা যখন কাহাকে ও মসজিদে ক্র্য়-বিক্র্য় করিতে দেখ, তখন বলিবে আন্নাহ্ যেন তোমাদের ব্যবসায় লাভবান না করেন"। আর কাহাকেও হারান বস্তু «ুঁজিতে দেখিলে বলিবে, "আল্লাহ্ যেন তোমার নিকট উহা ফিরাইয়া না দেন"। ইমাম তিরমিযী (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা হাসান গরীব।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইবৃন উমর (রা) হইতে মারফূ 'ূূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন : "কয়েকটি কাজ মসজ্রিদে উচিত নহে। মসজিদে পথথ বানাইবে না, অন্ত্র ধারণ করিরে না, ধনুকের সহিত তীর নাগাইবে না। কাঁচা গোাত্ত রাথিবে না, হহদ্দ ও কিসাস লাগাইবে না ও ইহাকে বাজারে পরিণত করিবে না"। ওয়াইল ইব্ন আসৃফা (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের কচি শিঙদিগকে ও পাগলদিগকে মসজিদে .আানিবে না। ক্র্য়-বিক্রয় করিবে না, ঝগড়া ফাসাদ হইতে বিরত থাকিবে। উম্চস্বরে কথা বলিবে না। হদ্দ কায়েম করিবে না। তরবারী খুলিবে না। উহার দরজার সম্মুথে অযূর স্शান বানাও ও জুমুঅার দিনে উহাকে সুগক্ধিযুক্ত কর। রিওয়ায়েতটি ইবৃন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ডু ইহার সনদ দুর্বন। কোন কোন ওনামায়ে কিরাম অনিবার্য প্রর্যোজন ছাড়া মসজিদে চলাকে মাকद্দাহ বলিয়াছছন। বর্ণিত আছে, সানাত পড়িবার উল্mেশ্য ব্যতিত কেহ মসজ্রিদে চলিলে, ফিরিশিশ্তাগণ তাহার প্রতি বিম্য প্রকাশ করেন।

যেহেহু মসজিদে মুসन্कীীণের উীড় হইয়া থাকে তাহাদের শরীরে আঘাত লাগিতে পারে এই কারণে মসজিদে অন্ত্র লইয়া চলিতে, ধনুকে তীর নাগাইয়া চলিতে নিভেষ করা হইয়াছে। এই কারণণই বর্ষা হাতে নইয়া চলিলে উহার মাথা হাতের মুর্ধনীর মধ্যে লইয়া চলিতে রাসূনুল্নাহ (সা) হকুম করিয়াছেন (বুখারী)। কাঁচ গোশ্ত নইয়া মসজিদে চলিতে নিশেধ করা হইয়াছে। এই কারণে উহা হইতে মসজিদে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে পারে। এই কারণে ঋতুমতী ন্ত্রীলোককে ও মসজিদে চনিতে নিষেধ করা

इইয়াছে। মসজিদে হদ্দ ও কিসাস এই কারণে অনুষ্ঠিত করা যাইবে না বে, ইহাতে মসজিদ অপবিত্র হইবার আশংকা থাকে। আর মসজিদে ক্র্য-বিক্রয় ও নিষিদ্ধ হইবার কারণ হইল, মসজ্রিদ কেবন আল্লাহৃর যিকিরের উদ্দেশ্য নির্মিত। একদা একজন গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন :

"মসজিদ এই জন্যই নির্মাণ করা হয় নাই বরং উহাতে কেবল আল্লাহ্র যিকির ও সালাত পড়িবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে"। ইহার পর উহার উপরে এক ঢোল পানি ঢালিয়া দেওয়ার জন্য তিনি হুকুম করিলেন। দিতীয় হাদীসে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বাচাদিগকে মসজিদে আনিতে নিষেষ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা মসজিদে আসিয়া তাহাদের স্বভাবগত কারণণ দেলাপুলা খরু করে। যাহা মসজ্রিদে শোভনীয় নহে। হযরত উমর (রা) মসজিদে কে小ন বাচ্চাকে খেলিতে দেথিলে উহাকে হাল্কা লাঠি দিয়া প্রহার করিতেন এবং উহার পরে কাহাকে মসজ্রিদে দেখিলে তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। পাগলকেও মসজিদে আনিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ সে জ্ঞান শূন্য। অতএব সে মসজিদে বে কোন দুর্ঘটনা ঘটাইত পারে। ভেহেহু মানুষ তাহাদের সহিত উপহাস করে উহাতে মসজিদের মর্यাদা ক্ষুন্ন হয়। মসজিদে বিচারকার্य পরিচালনা করাও উচিৎ নহে। এই কারণে বহু উলামায়ে কিরাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাকিম ও বিচারক মসজ্রিদে বিচারানুঠ্ঠান করিবে না। বিচারের জন্য ভিন্ন কোন স্ছান নির্ধারিণ করিবে। কারণ বিচার কার্যের সময় একদিকে বেমন ঝগড়া হইয়া থাকে অপরদিকে এমন কथাবার্তা ও হইয়া থাকে যাহা মসজিদে শোভনীয় নহে।

ইমাম বুथারী (র) বলেন, আলী ইবৃন आবদুল্নাহ (র) ..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ কিন্দী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার অমি মসজিদে দঙায়মান ছিলাম, এমন এক ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপ করিল। তাকাইয়া দেখি তিনি হযরত উমর ইব্ুন্ল খাত্তাব (রা)। তখন তিনি আমাকে বনিলেন যাও, ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট ধরিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ধরিয়া আনিলাম। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমদদর পরিচয় কি? কিংবা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা.কোথায় হইতে आসিয়াহ? তাহারা বলিन, তায়িফ হইতে। তিনি বলিলেন, यদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হইতে কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদে উচন্বরে কথা বলিত্ছে? ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, সুওয়াইদ ইব্ন নাসর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) মসসজিদে এক ব্যক্তির উচ্চম্ব তনিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জান কি কোথায় অবস্হান করিয়াছ? এই রিওয়ায়শতটিও বিওদ্ধ। রাসৃলুল্নাহ্ (সা) মসজিদের সন্নিকটে ও

তাহারাতখানা নির্মাণ করিবার ও নির্দেশ দিয়াছেন। মসজিদের নববীর সন্নিকটে কর্যেকটি কূপ ছিল। এই কৃপ হইতে সকলে পানি পান করিত। তাহারাত লাড করিত এবং অযূ করিত। র্রাসূনুন্মাহ্ (সা) জুমু অার দিনে মসজিদকে সুগক্ধযুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ, ঐ দিনে মসজ্রিদে মুসল্লীদের অত্যধিক সমাগম হয়। হাফি্য जাবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, উবাদুল্নাহ্ (র) ..... আবদুন্নাহ্ ইব্ন নাফি ও ইব্ন উমর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) প্রি জুমু'অার দিনে মসজিদে নববীকে সুগক্ষিযুক্ত করিতেন। রিওয়ায়েতটির সনদ হাসান।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসৃলূন্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মসজ্জিদে সাनाত পড়া ও ঘরে ও বাজার সানাত পড়া অপেক্ষ পঁচিশ ৫ণ বেশি সাওয়াব হয়। ইহার কারণ হইল যখন কেহ উত্অমক্রপ অযূ কর্রিয়া কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, তাহার প্রতি পদচারণায় একটি সাওয়াব হয় এবং একটি ওনাহ ক্ষমা করা হয়। যখ্ন সে সানাত পড়িতে তরুু করে, ফিরিশিশ্তগণ তাহার জন্য এই দু‘অা করিতে থাকে যাবৎ সে তাহার সানাতের স্থানে অবস্থান করে।
 আপনি তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন"। যাবং সে সানাতের স্থানে থাকে। তাহাকে মুসन्बী বनिয়া গণ্য করা হয়।
 "มসজিদের প্রতিবেশীর পক্ষে মসজিদে ছ্ছড়া সালাত পূর্ণ হয় না"। সুন্নান গ্গচ্থে বর্ণিত:

"যাহারা অন্ধকারে মসজিদে পায়ে চলিয়া মসজিদে যায় তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূর লাভের সুসঃবাদ দান কও"।

বেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তাহার জন্য প্রথম ডাইন পা প্রবেশ করা মুস্তাহাব। ) আবূ দাউদ শরী<ফে (র) হযরত আবদুল্बाহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলूন্মাহ্ (সা) যथন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

"আমি ধিকৃত শয়তান হইতে মহান আল্লাহ্, তাঁার সশ্গানিত সত্তার ও তাঁার প্রাচীন সয়্যজ্যের আশ্রয় গহণ করিতেছি"। যখন কেহ এই দু‘আ পাঠ করে সারাদিনের জনা শয়তান হইতে সর্রক্ষিত থাকে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সনদদ আবূ হ্মাইদ ও আবূ উসাইদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসৃনুল্নাহ্ (সা) ইর্যাদ করিয়াছেন, যখন কেহ মসজিদে প্রবেশ করে লে यেন

 নাসাঈ ও অাবূ হুমাইদ (র) হইতে হাদীসঢি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলূল্লাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াছ্ন ঃ তোমদের মধ্য হইতে ব্যই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সে ভেন প্রথম রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম করে এবং

 করুন"। হ হাদীসটি ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্ন হাব্বান (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্থন্থ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসমাঈন ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... ফাতিমা বিনতে রাসূनूল্নাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তিনি সাनाম করিয়া ও দরুদ পাঠ কর্য়য়া এই দু'আ পাঠ পড়িতেন :

जার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন, তখনও সালাম কর্রিয়া এই দু‘আ পড়িতেনঃ

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান। কিন্ুু ইशার সনদ মুত্তাসিল নহে। কারণ হুসাইন কন্যা ফাতিমা (র) রাসূনूল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হयরত ফাতিমা (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। गার কথা ইইন, आমরা উপরে এই সকন হাদীস উল্লেথ এবং जলোচনা দীর্ঘ হইবার ভয়ে व্যই সকन হाদীস ত্যাগ করিয়াছি সবЖলিই अन्त्ड्र्ञ।
 ইরশাদ হইয়াছে:
"আর প্রতি সানাতে তোমরা তোমাদের লক্য স্থির রাখিরে এবং তাঁহারই অনুগত্যে বি૯দ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাহাকে ডাকিবে"। (সূরা আরাফ ঃ ২৯) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর তাফ্সীর করিয়াছেন এবং বেই ঘরে অাল্নাহ্র কিতাব তিলাওয়াত কর্যা शड़।

 জুবাইর (র) হযরত ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় তাসবীহ্ শব্দ ব্যবৃ্ত ইইয়াছে উহার অর্থ সালাত। आनी ইব্ন आবূ তান্হ (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, আলোচ্য আয়াতে ফজর ও আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াহে। সর্ব্রথম এই দুই ওয়াক্ত সালাত ফর্যय করা হয়। অতএব আল্লাহ্ এই দুই ওয়াক্ত সানাতের কথা উল্লেখ করিয়া এবং স্ষীয় বান্দাগণকে স্যরণ করিয়ে দেওয়া পসন্দ কর্যিয়াছেন। কৃারীগণের মষ্য


 পরে এই প্রশ্ন হয় উহাতে (মসজিদে) কে তাসবীহ্ পাঠ করে? উছার উত্তরে বলা ইইয়াছে
 ঘোষণা করে যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রক্য-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল করে না। বেমন কবি বলেন :

এখানে ليبن তাহার উপর ক্রুদ্দন করা উচিৎ। প্রশ্ন করা হইয়াছিল কে ক্রন্দন করিবে, অতঃপর বলা হইল ضار ع لخصومــ অনুন্রপ উক্ত আয়াত ব্যাথ্যা করা হইবে।

 ওয়াক্ফ হইবে না। ওয়াক্ফ হইবে কর্ত -এর উপর। কারণ فـاعل কর্ত ব্যতিত বাক্য
 মসজিদে আবাদ করে, তাহাদের উত্তম ণ্তণাবনীর বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ দ্ঘারা তাহারা "মসজিদ আবাদকারী" উপাধি লাভ করিয়াছছ। এই মসজিদই হইন যমীনের উপর আল্লাহ্র ঘর এবং ঢাঁহার ইবাদত ও ঢাঁহার কৃতঞ্ঞতার স্থান। তাঁহার একতৃবাদ ও পবিব্রত ঘোষণার স্থান।

অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :
"মু‘মিগণণর মধ্য হইতে এমন কিছু লোকও আছে যাহারা আল্ণাহ্র সহিত যেই বিষट্যের উপর ওয়াদাব্ধ হইয়াছে উহা সত্য করিয়া প্রমাণিত করিয়াছে"। (সূরা आহযাবঃ ২৩)

ন্ত্রীলোকদের জন্য তাহার ঘরে সালাত পড়াই উত্তম। ইমাম আবূ দাউদ (র) হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্মাহ্ (সা) হইচে বর্ণনা করিয়াছ্ন । রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
.صلواة المر اة فـى بيـتها أفضـل مـن صلواتها فـى حجرتـها وصـلواتها نـى
مـخدعها افضل مـن صلواتها فـى بيـتها -
"স্ত্রীলোকের জন্য তাহার হুজরায় সালাত পড়া অপেক্ষা তাহার ভিতর কামরায় সালাত পড়া উত্তম"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্হয়া ইব্ন গায়লান (র) ..... হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

"স্ত্রীলোকদের জন্য সালাতের উত্তম স্থান হইল তাহাদের ঘরের ভিতর কামরা"। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, হারূন (র) ..... উন্মে হুমাইদ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপনার সহিত সালাত পড়িতে পসন্দ করি। তখন তিনি বলিলেন, আমি জানি যে তুমি আমার সহিত সালাত পড়িতে ভালবাস। কিন্তু তোমার বাড়িতে সালাত পড়া অপেক্ষা তোমার হুজরায় সালাত পড়া তোমার জন্য উত্তম। আর তোমার মহল্লার সালাত পড়া আমার মসজিদে সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, ইহার পর উক্ত স্ত্রীনোকটি তাহার ঘরের শেষ প্রান্তে একটি সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইল এবং তাহার শেষ জীবন পর্যন্ত তথায় সালাত পড়িতে থাকিল।

অবশ্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে পুরুষের জামায়াতে শরীক হওয়াও জায়েয আছে। তবে উহার জন্য শর্ত হইল, সে যেন তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ কিংবা সুর্গক্ধি ব্যবহার না করে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি
 "তোমরা আল্লাহর বাঁদীগণকে আল্লাহর মসজ্রিদে যাইতে নিষেধ করিও না"।
 "আর তাহাদের ঘর তাহাদের জন্য উত্তম"। তবে তাহারা মসজ্জিদে যাইতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা যেন সুগন্ধি মুক্ত হইয়া যায়।
ইব্ন কাছীর—う৭ (৮-)

হযরত আবদ্মুল্নাহ্ ইবৃন মাসউদ (রা)-এর শ্র্রী হযরত যায়নাব (রা) হইতে মুসলিম শরীফ্ বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন ঃ তোমরা যখন মসজ্জিদে উপস্থিত হইবে তখন তোমাদের কেহ যেন সুগক্ধি ব্যবহার না করে"। রুখারী ও মুমলিম শরীফে হयরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন :


 হইত, অতঃপর চাদরে আবৃত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত এবং অন্ধকারের কারণণ তাহাদিগকে চিনা যাইত না" । হযরত আর্যেশা (রা) হইতে আরো বর্ণিত ঃ

 মসজিদে যাইতে নিষ্ষে করিত্নে। যেমন নবী ইসরাঋলের স্তীলোকাদিগকে নিষ্েে করা ইইয়াছিল"।

আর তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে তাহদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্র্য় আল্লাহূর যিকির হইতে গাফিল করে না"। আলোচ অয়াতের বিষয়বষ্থু এই আয়াতের जনুহপ।

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সত্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্নাহ্র যিকির ইইতে বিরত না রাখে"। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছ :
" হে মু মিনগণ! জুমু আআর দিনে সালাতের আযান হইবার পরকণণই তোমরা অল্নাহ্র
 যাহারা প্রকৃত দুনিয়ার মোহ উহার সৌন্দ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্র্রয-বিক্র্য তাহাদিগকে
 याহা মওজুদ রহিয়াহে উহাই উত্তম ও স্থায়ী আর যাহা এই পৃথিবীতে তাহাদের নিকট মওজুদ আাছ কণস্সায়ী ও ধ্ণংসশীন।

আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে :
"তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে এবং নামায কায়েম হইতে ও यাকাত দান করা হইতে বিরত রাখে না"।

হায়সাম (র) শায়বান-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি দেখিলেন যে, সালাতের জন্য আযান হইবার সাথে সাথেই বাজারের লোকেরা তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় ছাড়িয়া সালাতের জন্য প্রস্তুত হইল। হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, ঐ সকল লোক সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর ইব্ন দীনার কাহ্রুমানী (র) সালিম (র)-এ সূত্রে আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে


ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ দার্দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ব্যবসা করি এবং প্রতিদিন আমার তিনশত দীনার লাভ হইলেও সালাতের সময় উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাই। ব্যবসা করা ও ব্যবসা লাভবান হওয়া হালাল নহে এই কথা আমি বলি না, তবে আল্লাহ্ তা‘আলা যাহাদের সম্পর্কে ঘোষণা


আমার ইব্ন দীনার আ‘ওয়ার (র) বলেন, একবার আমি সালিম ইব্ন আবদুল্নাহ্ (র) এর সহিত ছিলাম। আমরা মসজিদে যাওয়ার পথে বাজার অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম বাজারের লোকেরা সালাতের জন্য চলিয়া গিয়াছে এবং জিনিসপত্র ঢাকিয়া রাখিয়াছে অথচ উহা পাহারা দেওয়ার জন্যও কোন লোক তথায় মওজ্রুদ নাই। তখন সালিম ইব্ন আবদুল্নাহ্ (র) এই আয়াত তিলাওয়াত্ করিলেন ঃ
 যাহারা তাহাদের মালামাল এইভবে ফেলিয়া সালাতের জন্য চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন আবূ হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে সময় মত সালাত পড়িতে গাফিল করিয়া দেয় না। মাত্র আল-ওর্রাক (র) বলেন, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্তু যখনই সালাতের আযান তনিতে পাইত তখনই, তাহারা তাহাদের হাতের দাড়িপাল্লা রাখিয়া সালাতের জন্য
山। এর অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়, তাহাদিগকে ফরয সালাত ‘ইইতে’গাফিল ‘করিয়া রাখিত না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অনুরূপ মত

প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন, জামাআতের সহিত সালাত পড়িতে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদিগকে গাফিন্न করিয়া রাখিত না। মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান (র) বলেন, সালাতে হাयির হইতে এবং যথারীতি সালাত আদায় করিতে তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্ম গাফিল কর্রিয়া রাঢে না।

তাহারা কিয়ামত দিবসকে ভয় করে যেই দিনে উহার ভয়াবহতার কারণে তাহাদের অন্তর সত্রস্থ হঁববে এবং চক্কু সমূহ উন্টিয়া যাইবে। অনাত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

"তাহাদিগকে সেই দিনের অবকাশ দিত্তেেে যেইদিন তাহাদের চক্মু স্থির হইয়া যাইবে। (সূরা ইব্রাহীম : ৪২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ অাল্াাহর মহব্বতে মিসৃকীন, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার দান করিতেছি। তোমাের নিকট হইতে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞত পাওয়ার আশায় নহে। আমরা আমাদের প্রতিপালক হইতে এমন একদিন্নের ভয় করি, বেই দিন হইবে অত্যধিক কঠিন ও তিক্ত৩র। অনत্তর আল্লাহ্ ত‘অালা ঢাহাদিগকে ঐ দিনের ভয়াবহতা হইতে নিরাপদে রাখিলেন। এবং তাহাদিগকে আনন্দ ও ফ্ফূর্তি দান করিবেন। এবং তাহাদের ¿ধর্ফ্যের বিনিমর্যে ঢহাদিগকে বেহেশত ও রেশমী পরিষ্যে দান করিবেন। (সূরা দাহর : ৮-১২)

"ভ্যন আল্মাহ্ ত'অানা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করতে পার্রে"। অর্থাৎ তাহার এমন লোক যাহাদের নেক আমল আল্লাহ্ কবৃল করিয়াছেন এবং তাহাদের অপরাধ তিনি কমা করিয়া দিয়াছ্ন।
"তাহাদের তিনি আরো বৃদ্ধি কর্রিয়া দেন"। বেমন আাল্লাহ্ ত'অানা অন্যত্র ইরশাদ̆ করিয়াছে :

## 

"আল্লাহ্ কাহাকেও একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না"।
আরো ইরশাদ হইয়াছে : নেক আমল করিবে সে উহার দশগ্ডণ সাওয়াব লাভ করিবে"। (সূর্রা আন‘আম : ১৬০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ه
 যাহাকে ইর্ছ্য তাহাতে অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেন"। (সূরা বাকারা : ২৪৫)
 যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন"।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণিত একবার তাঁহার নিকটট দুধ আনা হইলে তিনি তাহার খিদমতে উপস্থিত এক এক করিয়া সকলকে পান করিতে দিলেন। কিন্তু যেহেতু তাহারা সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন, এই কারণে কেইই উহ্যা পান করিলেন না। অবশেষে তাঁহার নিকট দুধ ফেরৎ আসিল এবং যেহেতু তিনি রোযাদার ছিলেন না। অতএত তিনি উহা পান করিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

## 

"তাহারা এমন দিনকে ভয় করে বেই দিন সকল অন্তর সমূহ ভীত সন্ত্রস্ত হইবে এবং চঙ্ষুসমূহ ভয়ে উন্টিয়া যাইবে"। ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন হাতিম (র) আমাশ (র) আলকামাহ্ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করিবেন। তখন একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবেন এবং তাহার ঘোষণা সকলেই ওনিতে পাইবে। তিনি এই ঘোষণা করিবেন, আজ সকলেই জানিতে পারিবে, কে আল্লাহ্র নিকট সর্বপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। অতঃপর তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্নাহ্র ম্মরণ হইতে গাফিল করিয়া রাখিত না, তাহারা যেন দণায়মান হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা দগ্গয়মান হইবে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা হইবে অতি অল্প। সর্বাগ্রে তাহাদের হিসাব-নিকাশ হইবে। ইমম তাবারানী (র) বাকিয়াহ (র) ..... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : এই সকল লোকের বিনিময়:ইইল বেহেশত এবং উহা ছাড়া তাহাদের এই অতিরিক্ত মর্যাদা হইবে যে, যাহারা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহার সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যও বটে, আল্লাহ্ তাআআলা এই সকল লোককে তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার মর্যদা দান করিবেন।


অনুবাদ : (৩৯) यাহারা কুফরী করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্কে, অতঃপর তিনি তাহাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহৃ হিসাব গ্রহণ তৎপর। (8০) অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যাহাকে আচ্ছনন করে তরঙ্গের উপর তরল, যাহার উর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমন কি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।

তাফসীর ঃ উল্লেখ্তিত আয়াত্সমূহে আল্মাহ্ তা'আলা দুই প্রকার কাফিরের জন্য দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন। যেমন পূর্বে সূরা বাকারায় মুনাফিকদের জন্য ও দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন। একটি পেশ করিয়াছেন আগুনের আর একটি পানির অনুর্ূপভাবে সৃরা রাদ-এ ইল্ম ও হেদায়েতের জন্য দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন ঃ একটি আগুনের একটি পানির। উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা আপন স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

এখানে দুইটি উপমার একটি হইল ঐ সকল কাফিরদের জন্য যাহারা স্বীয় কুফরের প্রতি অন্যকেও আহবান করে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা যেই আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে এবং যেই সকল কর্মকাণ করিয়া থাকে উহাও বিশেষ শুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে। অতএব এইদিকে হইতে তাহাদের

আকীদা ও কর্মকাఆ মরুভূমির মরীচিকার মত। দূর হইতে মনে হয় যেন উহা প্রবাহিত পানি, কিন্ত্র বাস্তবে উহা উত্তণ্ত বালু ছড়া কিছুই নহে।

 সমতন ভূমি। এই সমতন ভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়। দ্পিপ্রহরের এমন স্থানে মনে হয় ব্যে পানির বিশাল সমুদ্রে ঢেট খেলিতেছে। পিপাসার্ত ব্যক্তি পিপাসায় ছটপট করিয়া যখন উহাকে পানি মনে করে উহার নিকটবর্তী হয়, তখন নিরাশ হইয়া যায়। অনুর্র্াবে কাফির ও তাহার আমলকে কার্যকরী মনে করিতে থাকে। সে ধারণা করে यে, তাহার কৃতকর্ম তাহার পক্ষে উপকারী হইবে, কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ ত'আালা তাহার হিসাব-নিকাশ লইবেন এবং তাহার কৃতকর্মের প্রতি অভিযোগ উখাপন করা হইবে, তখন জার উহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। হয়; ইখৃ্লাস ছিন না সেই কারণে কিংবা শরীীয়াত সম্াত ছিল না সেই কারণে। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছছঃ

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মগ্তলি বিবেচনা করিব অতঃপর আমি উহাকে ধৃলিকণায় পরিণত করিয়া দিব"। (সূরা ফুরকান ঃ ২৩)

বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্দ্যে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার উপাসানা করিতে? তাহারা বনিবে, আমার আল্নাহ্র পুত্র উयাইর -এর উপাসান করিতাম। তখন তাহাদিগকে বনা হইবে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। আচ্ঘ এখন তোমরা কি চাও? তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপানক! আমরা বড়ই পিপাসার্ত, আপনি আমািিগকে পানি পান করতে দিন। তथन তাহাদিগকে বনা হইবে, তোমরা কি উशা দেথিতছ না ? ঐখানে তোমার পানির জন্য কেন যাইতেছ না? তখন জাহান্নামকে তাহাদিগকে তাহাদের সম্মুখে মরীচিকার ন্যায় পেশ করা হইবে। তাহারা উহাকে পানি ধারণা করিয়া উহার নিকট যাইবে এবং উহাতে পতিত হইবে। উল্gেখিত উপমাটি হইন, ঐ সকন কাফিরদের জন্য যাহারা জাহিন মুরাকাব-চরম মূর্খ আর যাহারা মূর্খতার বশীভূত অর্থাৎ যাহারা বড় বড় সরদার কাফিরদের অনুসরণকারী। আালাহ্ অ'আলা তাহাদের জন্য এই উপমা পেশ করিয়াছেন।

"এই সকল অনুসরণকারী কাফিরদের উপমা হইল, ঐ অন্ধকারপুঞজের ন্যায়, যাহা গভীর সমুদ্দের তলদেশে বিদ্যমান। উহাকে উহার উপর হইতে তরঙ্মানা ঢাকিয়া রাথিয়াছে এবং উহার উপরে মেঘমানার অক্ধকার দ্বারা উহা আচ্ছাদিত। মোটকথা ভাঁজে ভাঁজে নানা প্রকার অন্ধকার দ্রার উহা এমনভাবে আচ্ছাদিত বে, ঐ অন্ধকারে তাহার হাত বাহির করিলে, উহা তহার অতি নিকটবর্তী হওয়া সভ্ব্বেও সষ্বতত সে উহা দেখিতে সক্ষম নহে"।

অনুকূপভাবে এই সকল কাফিরদের অবস্থ। তাহারা সেই সকল কাফিরদের অনুসরণ করিয়া চলে এই সকল লোক তাহাদিগকে ও সঠিকভাবে জানে না। তাহারা কি সঠিক পথে পরিচালিত না বিপথগামী এই জ্ঞানটুকুও তাহাদ্রের নাই। বছ, তাহারা শ্বু এই কথাই বুব্রে, ভে তাহারা কাহার ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে কিন্ू তাহারা ইহা জানে না বে, সে তাহাদিগকে কোথায় লইইয়া যাইতেছে? বেমন কেহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, ঐ সকল লোকদের সহিত যাইতেছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এ সকন লোক কোথায় যাইতেছে? সে বলিল, আমি তাহা তো জানি না।

 হইয়াছে। বেমন ইরশাদ ইইয়াছে :

"আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের অন্তরে মহর মারিয়াছেন এবং তাহাদের কর্ণ ও চদ্মু সমূহের উপর পর্দা রহিয়াছে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"আপনি কি তাহাকে দেখিতেছেন বেই ব্যক্তি তাহার প্রবৃক্তিকে স্বীয় মা‘বূদ বানাইয়াছে আর আল্মাহ্ তাহাকে ওমরাহ করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণে ও অন্তরে মোহর মারিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা রহিয়াছে। (সূরা জাসিয়া ঃ ২৩) উবাই ইবৃন কা‘, অঞ্ধকারে নিমজ্জিত। তাহার কথা, তাহারা আমল.তাহারা আগমণ, বর্হিগমন ও কিয়ামত দিবসে তাহার পরিণতি সবই অক্ধকার। সুদ্টী ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অনুর্মপ ব্যাথ্যা পেশ করিয়াছেন।

## 

"আর আল্লাহ্ যাহাকে নূর দান করেন নাই তাহার জন্য কোন নূর নাই"। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়েতের নূর দান করেন নাই সে পথড্রষ্ট ও ষ্মংসপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ্ তাআআলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :

আর আল্মাহ্ যাহাকে গুমরাহ করেন, তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। (সূরা মু’মিন ঃ ৩৩) কেহ হেদায়েত করিতে পারে না। সে থাকে পথভ্রষ্ট"। আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের সম্পর্কে এই বলিয়াছেন। অপরপক্ষে মু'মিনদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন $\therefore$ ஃ' হেদায়েত করেন। আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের অন্তরে নৃর দ্বারা পূর্ণ করেন এবং আমাদের ডানে বামে নূর দান করেন আর আমাদিগকে যেন অনেক বেশী নূর দান করেন ।


অনুবাদ ः (8১) তুমি কি দেখ না যে আকাশমণ্তলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহৃর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাহার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (8২) আকাশমড্ডনী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহুরই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ ইইয়াছে, আসমান-यমীনের সকল সৃষ্টজীব, ফিরিশতা, মানুষ, জীন এবং অন্যান্য সকল প্রাণী ও জড় পদার্থ সব কিছূই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

```
تُسْبِّحُ لـهُ الستّمٌ'ت
```

ইব্ন কাছীর—>৮ ( 6 -ম
"সষ্ণ আসমান, যমীন ও উহাদের মধ্যাব্তী স্থানে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে"। (সূরা বনী ইসরাঈল : 88)
وَالطَيْرْ صُفْنُ

আর পাখী ও তাহাদের ডানা মেলিয়া উড়ন্তাবস্থায় তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা যোষণা করে, তাঁার ইবাদত করে। তবে আল্লাহ্ বেই তাহাদিগকে হিদায়াত করেন তাহাদের তাসবীহ্ ও ইবাদত তেমনি হয়।
 জ্ঞা"। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের প্রত্যেকেই সালাত় ও তাসবীহের পদ্ধতি শিক্巾া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :
 পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁার নিকট গোপন নহে। প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু তিনি খবর রাখেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, আসমান ও যমীনের সম্রাজ্যের অধিকারী তিনিই। তিনি তাহার সম্রাজ্যের সার্বভৌভক্ষমতার অধিকারী। অতএব ইবাদত ও আনুগত্য কেবল তাহারই প্রাপ্য।
وَآلَى اللَّهِ المُصِيْرْ -
"এবং কিয়ামত দিবসে সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে"। তখন তিনি
 স্ধীয় কর্মকার্ডে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন"। তিনিই সৃষ্টিকর্ত তিনিই মালিক দুনিয়া আখিরাতে কেবন ঢাঁহারই সয্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। তাহার সত্তাই সর্বপ্রকার প্রশংসার যোপ্য।






অনুবাদ ঃ (8৩) তুমি কি দেখ না আল্লাহ সঞ্ধালিত করেন মেফমালাকে তৎপর তাহাদিগকে একত্র করেন এবং পরে পুজ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও উহার মধ্যে নির্গত হওয়া বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্মারা তিনি যাহাকে ইচ্মা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়। (88) আল্লাহ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টি সস্পন্নদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই মেঘমালাকে স্বীয় ক্দ্দ্রতে পরিচালনা করেন। ুরুতে ধূয়ার ন্যায় যে হাল্কা মেঘের সৃষ্টি হয়। আরাবীতে উহাকে




উবাইদ ইব্ন উমাইর লাইসী (র) বলেন, আল্লাহ্ তাআআলা প্রথম উৎপাদনের উপযুক্ত করেন, অতঃপর মেঘমালা সৃট্টি করেন, ইহার পর বায়ূ প্রবাহিত করেন, উহা পৃথক পৃথক মেঘমালাকে সংযুক্ত করেন। অতঃপর মেঘমালাকে সংযুক্ত করেন, স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেন, অবশেষে বর্ষণ করেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করিয়াছেন।


 বিশেষ) বুঝাইবার জন্য এবং তৃতীয় হইয়াছে। এই ব্যাথ্যা ঔ সকল তাফসীরককরের মতে প্রকাশ্য যাঁহারা এই মত পোষণ করেন «ে, আসমানে শীলা পাহাড় আছে এবং আল্মাহ্ ত'আলা ঐ সকল পাহাড় হইতে শিলা বর্ষণ করেন। কিস্দু यাহারা الجبـال ঘ্রারা "মেঘমালা" এর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে মনে করেন, তাহাদের মতে দ্বিতীয় نـ ও ও হইয়াছে। তবে উহা প্রথম من হইতে ‘বদন’ সংখটিত হইয়াছে।

"অতঃপর আল্লাহ্ যাহার উপর ইচ্ছা বৃট্টি বর্ষণ করেন, এবং যাহা হতে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া দেন"। এখানে এক সম্ভাবনা এই যে, আল্নাহ্ তা‘আলা যেখানে ইচ্ছা তাঁহার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যেখানে ইচ্ছ বর্ষণ করেন না। আর এক অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহঁ তা‘আলা শীলাবৃষ্টি দ্বারা যাহার ক্ষেত ও বাগান নষ্ট করিতে চান, নষ্ট করিয়া দেন আর যাহার ক্ষেত ও বাগান নষ্ট করিতে চান না, তথায় উহা বর্ষণও করেন না, এইভাবে তাহার প্রতি রহহ্মত করেন।

মেঘমালার বিদ্যুতের প্রখর আলোর কারণে মনে হয় শ্যেন উহা মানুষের দৃষ্টি শক্তি শেষ করিয়া ফেলিবে।
 থাকেন। তিনি কখনও দিনকে ছোট ও রাতকে বড় কর্যিয়া দেন, আবার কখন ও রাতকে ছোট এবং দিনকে বড় করিয়া দেন। তিনি স্বীয় শক্তিবলে ভেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন ও পর্রির্ধন করেন।



"আসমানসমূহ ও यমীনের সৃষ্টিতে এবং দিবারার্রের পরিবর্ত্তে জ্ঞানীজনদের জন্য অনেক নির্দশন রহিয়াছে। (সৃরা আলে ইমরান ঃ ১৯০)


অনুবাদ ঃ (8৫) আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহ্াদিঢগ্য় কততক পেটে ভর দিয়া চলে; কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ উল্মিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদৃরত ও শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই এতই মহা শক্তির অধিকারী যে, এক পানি হইতেই নানা প্রকার জীবজন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ আকৃতি এবং প্রকৃতি এবং চালচলন পৃথক পৃথক位 চলে। যেমন সাপ ও অনুর্রপ অন্যান্য প্রাণী। ${ }^{\prime \prime}$ উহাদের মধ্যে হইতেই কিছূ দৃই পায়ের উপ্র দিয়া ভর দিয়া চলে। যেমন মানুষ ও

 ত'অালা স্বীয় কূদূরতে যাহা ইচ্ম উহা সৃষ্টি করেন এবং যাহা তিনি ইচ্ম করেন না।



অনুবাদ : (8৬) আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আন্ল্রাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন কররন।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কুরআনের মধ্যে অনেক হিক্মত পূর্ণ আহ্কাম, স্পষ্ট উদাহরণ সমূহ্ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা বুঝিবার ও অনুধাবন করিবার জন্য কেবল জ্ঞানীজনদিগকে তাওফীক দান করেন। অতএব ইরশাদ হইয়াছে : "ل山ّ
 যাহাকে ইচ্ছা হোর্য়েত দান করেন ।

- عV


. - •ر •


অনুবাদ : (8৭) উহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহার পর উহ্হাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়, বস্তুত উহারা সু‘মিন নহে। (8৮) এবং যখন উহ্হাদিগকে আহবান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়। (৪৯) আর যদি উহাদিগের প্রাপ্য থাকে তাহা হইলে উহারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটিয়া আসে। (৫০) উহাদিগের অন্তর কি ব্যাধি আছে, না উহ্হারা সংশয় পোষণ করে? না উহ্হারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগের প্রতি যুলম করিবেন? বরং উহারাই তো যালিম। (৫১) মু‘মিনদিগের উক্তি তো এই-যখন তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে অহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, ‘অমরা শবণ করিলাম ও মান্য কর্লিলাম। আর উহারাই তো সফলকাম’। (৫২) যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও ঢাঁহার অবাধ্যতা হইতে সাবধান থাকে ঢাহারাই সফনকাম।

তাফসীর ঃ যাহারা মুনাফিক এবং যাহারা তাহাদের অন্তরে কুফর পোষণ করে মুরের দ্বারা উহার বিপরীত কথা বলে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তাহারা বলে :

আমরা অবশ্যই তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার অনুগত হইয়াছি অথচ ইহার পরে তাহাদের একদল তাহাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাহাদের এই স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করেন। ইহার মূল কারণ হইল, তাহাদের অন্তরে নিহিত কুফ্র-এর খেলাফ, তাহার ঈমান ও আনুগত্যের স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। অতএব

তাহাদের কর্মকাঔ তাহাদের স্বীকারোক্তির বিপরীত হইয়াছে। আর এই কারণে আল্নাহ্
 মু'মিনই নহহে।

আর যখন ঐ সকন মুনাফিকদিগকে রাসূলের প্রতি আল্লাহ্ কর্ত্থক প্রেরিত হেদায়েত অন্মসণণ করিবার জন্য আহবান করা হয়, তখন তাহারা অহংকার করিয়া উহার অনুসরণ করিতে অস্বীকার করে এবং উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায়। বেমুন আল্ञाহ্ ত'অলা অন্যূ ইরশাদ করিয়াছেন :
"আপনি কি ঐ সকন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, যাহারা মুথে বলে অবশ্যুই ছাহারা আপনার প্রতি প্রেরিত বিষয়ের প্রতি এবং যাহা পূর্বে প্রেরিত হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে .... আপনি মুনাফিকদিগকে দেখিবেন, তাহারা আপনার নিকট হইতে মুঋ ফিরাইয়া লইতেছে "। (সূরা নিসা : ৬০-৬১)

তাবারানী শরীফফ বর্ণিত। রাওহ ইব্ন আতা (র) ..... সামূরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুলুাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
"কোন ব্যক্তিকে বাদশাহর প্রতি ডাকাইলে যদি সে তাহার ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে যানিম, তাহার কোন অধিকার নাই"।
"আর यদি রাসূনুল্নাহ (সা)-এর দরবারে তাহাদের পক্ষে ফ্য়সালা হয় এবং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহারা একাত্ত অনুগত হইয়া তাহার দরববারে চলিয়া আসে"। অর যদি ফয়সালা তাহাদের বিরুচ্ধে হয় তবে তখন তাহারা বিমুখ হয় এবং যাহা অসত্য উহার প্রতি তাহারা আহবান করে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাদ দিয়া অন্যের নিকট ফয়সসানার জন্য যাওয়া পসন্দ করে। ফয়সালা তাহাদের পক্ষে হইলে শে তাহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর অনুগত হইয়া ঢাহার দরবারে আসে উহা এই কারণে নহে বে, তাহারা রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর ফয়সালাকে সত্য মনে করে এবং যেহেতু উহা তাহাদের মনমত হইয়াছিন। অতএব তহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিল। কিষ্ম তাহাদের মনের বিরুঙ্ধে ফয়সানা হইলেই তাহারা অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাইতে উদ্যত হয়। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে :

তাহাদের অন্তরে কি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর হুকুম অমান্য করিবার ব্যাধি রহিয়াছে? যাহা সদা जাহাদের অন্তরে বদ্ধমূন থাকে, না কি দীন ও রাসূলूল্লাহহর নবুওয়াত সম্পর্কে তাহাদের অন্তরে হঠাৎ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা তাহারা আশংকা করে বে, আাল্লাহ্ ও তাঁহারা রাসূল ফ্য়সালা কর্রিয়া তাহাদের থতি যুলুম করিবেন। এই তিন जবস্থার ব্যেটা তাহারা পোষণ করুন না কেন, উহা কুফর এৃং আল্মাহ্ তা'আলা ভাল করিয়া উহা জানেন।
 याলিম নহেনন বরং যালিম তাহারাই যাহারা হুক্ম অমন্যকারী। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সম্পক্কে তাহারা বেই ধারণা করে উহা ইইতে তাঁহারা মুক্ত। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হাসান (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তির মধ্যে বখন কোন বিবাদ সং্ঘটিত হয় তখনই শেই ব্যক্তি সত্যের উপর আছে বনিয়া বিশ্যাস করিত রাসূনুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিলে সে মনে করিত তিনি সঠিক ফয়সানা করিবেন, কিত্ু বেই ব্যক্তি প্রকৃত যালিম সে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিত না বরং সে রাসূনুল্নাহ্ (সা) কে বাদ দিয়া অন্যের নিকট ফ্য়সালার জন্য যাইতে বলিত। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রায়নুল্মাহ্ (সা) বলিলেন :


কোন বিষয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর কোন মুসলমান शাকিমের নিকট ফ্যস্ালা জন্য ডাকা হইলে, তাহাদের যদি কেহ অস্ধীকার করে তবে লে যালিম जাহার পাপ্য ও অধিকার নাই। হাদীসটি গারীব ও মুরসাল।

আল্নাহ্ ত'অালা মুনাফিকদের আলোচনার পর ঐ সকল মু‘মিন মুসলমানদের আলোচনা করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃূের বে কোন আহবানে সাড়া দেয় এবং তহারা আা্ধাহৃর কিতাব ও তঁহার রাসূলের সুন্নাত ব্যতিত অন্য কোথায় হোায়েত অন্বেষণ করে না। ইরশাদ হইয়াছে:

মু’মিন মুসলমানদের কথা হইল, ভে যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ফয়্যসালা করিবার উদ্দেশ্যে আহবান করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহাব রাসূলের নির্দেশ শ্রবণ করিয়াছি এবং উহা মান্য করিয়াছি। আর তাহাদের এই

গণের কারণেই আল্লাহ্ তাঅালা তাহাদিগকে সফন্কাম বনিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

 উবাইদা ইব্ন সামিত (রা) যিনি বদর যুক্ধে জংশ্রহণ করিয়াছ্লেন এবং লাইলাতুল আকাবাহৃও শরীক ছিলেন, তিনি মুত্ম শষ্যায় উপনিত ইইলেন, তখন তাহার ড্রাতুপ্পুত্র জ্রুনাইদা ইব্ন আবূ উমাইয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাক তোমার উপকারী ও অপকারী বিষয় বলিয়া দিব না? তিনি বলিলেন, জী হা, বলিয়া দিশ। তখন তিনি বলিলেন :




"তোমার দুঃসময়ে ও সুসময়ে, তোমার আনন্দের সময়ে ও তোমার বিপদ্রে সময়ে, তোমার উপর অন্যকে প্রাধ্যন্য দেওয়ার সময় আনুগত্য ও মন্যতা জরুহীী এবং সর্বাবস্থায় সঠিক ও ইনসাকের্র সহিত কথা বলিবে, তুমি আমীরের সহিত সংঘাতে লিভ হইবে না। অবশ্য यদি তাহারা প্রকাশ্য আল্লাহ্র নাফ্রমানীর নিির্দেশ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাহার অনুকরণ করা যাইবে না। ঐক্যবদ্ধ জামায়াত ব্যতিত কোন কল্যাণ নাই"।

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে বে, হযরত আবূ দার্দা (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র আনুগত্য ব্যতিত কোন আনুগত্য নাই এবং কন্যাci কেবল ঐক্যবদ্ধ জামায়াত আল্ণাহ্ ও তাহার রাসূলের হীতাকাঙक্ষা এবং খনীফা ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি शীতাক্ফ্ক্শার মধ্যে নিহিত।

কাতাদাহ (র) আরো বলেন, বর্ণিত আছু, হযরত উমর (রা) বলিত্নে, ইসলামের মজবুত রশী হইন, এই সাক্ষ্ প্রদান করা বে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন মাব্বূদ নাই, সাनाত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, মুসলমান যাহাকে প্রশাসনের দায়িত্̨ অর্পণ করিয়াছে তাহার আনুগত্য করা"। রিওয়ায়েতটি ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাব, সুন্নাত, খুলাফায়ে রালেদীন ও মুসলিম শাসকগণের জাুুত্য বে ওয়াজিব এই সম্পর্কে আরো বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যাহা এখানে বর্ণনা করা সষ্যব নरে।

ইব্ন কাছীর—ゝ৯ (৮ম)

কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছছন, "বেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পাল়ন করে তাহাদের নিষেধ পরিত্যাগ করে, বিগতকৃত ঔনাহ হইতে আাল্লাহ্কে ভয় করে এবং ভবিষ্যতে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকে"।

সেই লোক যাহারা কন্যাণ লাভে সফল হইয়াছছ। সর্বপ্রকার অকল্যাণ হইতে নিরাপদ রহিহ়াছে।



অনুবাদ : (৫৩) উহারা দৃए়তবে আল্লাহর শপথ করিয়া বলে বে, ঢুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা বাহির হইবেই, ঢুমি বন, শপথ করিও না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যাহা কর আাল্লাহ সে বিষয়ে সবিলেষ অবহিত। (৫৪) বল, আল্লাহর অনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুগ্ত্য কর। অতঃপর যদি ঢোমরা মুখ ফিরাইয়া নও, তবে তাহার উপর দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদিগের অর্জিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী এবং তোমরা ঢাঁহার আনুগ্য কর্রিলে সৎপথ পাইবে,


তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'অলা ইরশাদ করেন, মুনাফিকরা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া শপথ করিয়া বলে, যদি আপনি আমাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্য হকুম করেন

 তোমরা বে রাসূলের কেমন অনুগত, উছা জানা আছে। তোমরা কেবল মুখে মুখেই

আনুগত্যের কথা প্রকাশ কর। বস্তুত মোটেই আনুগত্য কর না। বরং তোমরা যখন কসম খাও, মিথ্যা কসম খাইয়া থাক। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে : يـحْلْفُوْنْ لَكُمْ

 ঢাল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত তাহাদের মধ্যে স্বভাবের মধ্যেই মিথ্যা রহিয়াছে। এমন কি তাহাদের নিজস্ব লোকদের সহিতও মিথ্যা কথা বলে। यেমন ইরশাদ হইয়াছে :

"আপনি ঐ সকল মুনাফিকদেরকে জানেন না, যাহারা তাহাদের আহলে কিতাবের কাফির ভাইদিগকে বলে, যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য বাহির হও, তবে আমরাও নিশতয় তোমাদের সহিত বাহির হইব। আর আমরা অন্যকে কাহাকে অনুকরণ করিব না। আর यদি তোমাদের সহিত কেউ লড়াই করে, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করিব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহারা নিশিতিভাবে মিথ্যাবাদী। যদি তাহাদের স্বজাতি ভাইরা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তবে তাহাদের সহিত বাহির হইবে না। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইলে, এই সকল লোক তাহাদের সাহায্যও করিবে না। (সূরা হাশ্র : ১১,১২,১৩)

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, উত্তম আনুগত্য গ্রহণ করা উচিৎ। ুধু মুখেমুখে কসম খাওয়ার অভ্যাস করা উচিৎ নহে। যেমন মু‘মিন মুসলমানগণ কোন কসম না খাইয়া আল্মাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে । তোমরা ও তাহাদের অনুর্দপ আনুগত্য প্রকাশ কর।

जবশ্য আল্লাহ্ তা'আালা তোমাদের কর্মকাও্ সশ্পর্কে অবগত। প্রকৃতপক্ষ কে আল্লাহ্র উপর ও তাহার রাসূলের অনুগত, আর কে অবাধ্য উহা তিনি জানেন। প্রকাশ্যভাবে আনুগত্যের কসম খাইয়া মানুষকে আনুগত্যের বিশ্বাস করান সষ্ব।। কিন্ত্র আল্লাহ্ তো সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ে সম্পর্কে অবগত। অতএব তাহাদের দরবারে এই সব জানিয়াতী অচল। তিনি সকলের অন্তর্নিহিত বিষয়াদী জানেন। যদি ও তাহারা উহার বিপরীত প্রকাশ করুক না কেন।

## تُلْ اَطِيْمُوْا اللَهَ وآطِيْعُوْا الرُّسُوْلَ ــ

"আপনি বলিয়া দিন, ঢোমরা আল্লাহ্ ও তাঁার রাসূলের আনুগত! প্রহণ কর"। অর্থাৎ আল্নাহ্র কিতাব ও তাহার রামূলের সুন্নাতের অনুসরণ করিয়া চন।

আর যদি তোমরা রাসৃলের আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং তাঁার আনীত বিধানকে বর্জন কর, তবে ইহাতে তাহার কি ক্ষতি? তাহার দায়িত্ব কেবল রিসানত ও আল্লাহ্র আমানতকে পৌছাইয়া দেওয়া। উহা তিনি সঠিকতাবে পৌৗছাইয়াছেন।
 আনিত বিধান মুতাবিক আমল করা।

وَإِنْ تُطِيْتُوْوْ تَهْتَدْوُوْا

 यমীন্নের যাবতীয় ব্যুর অধিকারী ও মালিক"। (সূরা শূরা ঃ ৫৩)

আর রাসূলের কর্ত্যা তো স্পষ্টভারে রিসালাতের দায়িত্ণ পৌঁছইইয়া দেওয়া। বেমন
 পৌছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব-নিকাশ লওয়ার দায়িত্ণ আমারই। (সূরা রাদ : 80)
 আপনার কাজ তো কেবন নসীহত করা। আপনি তাহদের উপর দারোগা ও কার্যন্ন্বাহী নহেন। (সূরা গাশিয়া : २১)

ওছব ইব্ন মুনাষ্বিহ (র) বলেন, আল্নাহ্ ত'অালা শাইয়া নামক বনী ইসরাঈলের একজন নবীর প্রতি ওইীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, তুমি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে দঙায়মান হও, আমি তোমার মুখ দ্যারা যাহা ইচ্মা বাহির করিব। অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দজায়মান হইলেন। তখন আা্লাহ্ তা‘অালার হকুমেই বেই ভাষণ নিर्गত হইল, তাহা হইল এই, "হে আসমান! ঢুমি শ্রবণ কর, হে যমীন! তুমি নীরব হইয়া যাও, আাল্লাহ ত'जালা একটি কজ পূর্ণ করিতে চান এবং তিনি উহা পূর্ণ করিয়াই ছাড়িবেন। তিনি জগগল ও অনাবাদ্দ আবাদ করিতে চান। মরুভূমিকে সবুজ করিতে চান, দরীদ্রকে ধনী করিতে ও রাখালকে সয়াট করিতে চান, অশিক্ষিত লোকদের

মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী বানাইতে চান। যিনি না কর্কশ হইবেন আর না জসৎ চরিত্রের হইবেন এবং বাজারে গিয়া চেচচচেচিও করিবেন না। তিনি এতই ন্য ইইবেন বে, বেই বাতির নিকট দিয়া তিনি অত্ক্র্ম করিরেন উহা আঁচলের বাতাসে উহা নিভিবে না। यদি তিনি ঔক্ষ বাঁশের উপর দিয়া চনেন, তবে উহার শ্দও কাহারও কানে প্ৗौছহেে না। आমি তাঁহকে সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্ররর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিব। তাহার যবান পবিত্র হইবে। অক্ধ চফ্মু তাহার দ্যারা আলো লাভ করিবে। বধীর তাঁহার দ্বারা শ্রবণ শক্তি পাইবে। সর্বপ্রকার কাজকর্ম দ্বারা আমি তাঁহাকে সজ্জিত করিব। आমি তাঁহাকে সর্বপ্রকার উত্তম চর্রিত্রের অধিকারী কর্রিন। গাভ্ভির্यত Шাঁার পোশাক হইবে, নেকী তাঁহারা শি'অার ও বিশেষ চিছ্ হইবে। তাঁহার অন্তর হইবে তাক্ওয়ায় পরিপূর। তাঁহার কথা হিক্মতে পরিপূণ্ণ হইবে। সত্যতা ও ওফাদারী তাঁহার চরিত্র হইবে। হক্ তাঁহার শগীয়াত হইবে, আদল ও ইনসাফ ঢাঁহারা সীরাত হইবে। হেদায়েত ঢাঁহার ইমাম হইবে। ইসলাম তাঁহার মিল্লাত হইবে। আহমাদ তাঁহার নাম হইবে। গুমরাহী বিরাজ করিবার পর আমি তাঁহার দারা হিদায়াত দান করিব। জাহেলিয়াত ও মুর্থতার পর তাঁহার দ্ঘারা জ্ঞান ও ইন্ম্মের প্রসার ঘটিবে। অধঃপতনের পর আমি তাঁহার দ্দারা জঘেতি ও উন্নতি দান করিব। অপরিচিত হইবার পর আমি তাহার দ্মারা পরিচিত হইব। দর্দিতাকে আমি তাঁহার দ্ঘারা অশ্বর্বে পরিণত করিব। বিচ্চিন্ন লোকদিগকে আমি তাঁহার দ্রারা মিলাইয়া দিব। বিচ্ছেচের পর তাঁহার দ্বারা ভালবাসার সৃষ্টি হইবে। বিরোধের পর তাঁহার মাধ্যমে ঐক্যের সৃষ্টি হইবে। বিভিন্ন মত ও পথথর সম্মিলন घট্টি। আল্লাহ্র जসংখ্য বাল্গা তাহার ঋ্রংস হইতে বাঁচিয়া যাইবে। তাঁহার উশ্মাতকে আমি সর্ব্রেত্অ করিব। যাহারা মানুষ্বের উপকারের জন্য নিয়োজিত হইবে, ভাল কাজের হকুম করিবে এবং মন্দকাজ হইতে বিরত রাখিবে। তাদ্ঘারা তওইীদ পন্টী মুসলিস মু’মিন ইইবে। আল্ধাহৃর প্রেরিত রাসূনগণ আল্লাহ্র পক্ক ইইতে যাহা কিছু আনিিয়াছেন তাহারা উহা মানিবে, কিছুই অব্বীকার করিবে না"। রিওয়ায়েতটি আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।



অনুবাদ : (৫৫) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, যে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদিগের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদিগের দীনকে, यাহা তিনি ঢাহাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন বে, তিনি তাহার উম্মাতকে পৃথিবীর সাম্রাজ্য দান করিবেন, নেতৃত্ব দান করিবেন এবং তাহাদের দ্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৃথিবীর সংস্কার করিবেন। পৃথিবীর অন্যান্য সকল লোক তাহাদের অনুগত হইয়া যাইবে। পৃর্বে যেই সকল ভয়ভীতি ছিল উহাকে তিনি নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার সেই ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। নবী করীম (সা) ইন্তিকালের পূর্বে মক্কা বিজয় হয় এবং খাইবার বাহরাইন আরব উপদ্বীপ এবং সমগ্গ ইয়ামানও মুসলমানদের করতলে আসে। হিজরের অগ্নি উপাসক সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকার জনগণ মুসলমানদের অনুগত ইইয়া জিযিয়া প্রদান করে। র্রম সয্রাট হিরাকল, মিসরের শাসক ও ইস্কিন্দারিয়ার অধিপতি মুকাওকাসও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাদিয়া প্রেরণ করেন। ইহা ছাড়া উম্মানের সম্রাটগণ, হাবশার অধিপতি আসহামাহও রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করেন। অবশেষে হাবশা অধিপতি আসহামাহ তো মুসলমানই হইয়া যান।

রাসূলুল্নাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি ইসলামী সম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিলেন এবং হযরত খালীদ ইব্ন. অनীদের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পারস্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি পারস্যের একাংশ জয় করিলেন এবং কুফরের বিষবৃক্ষ কাটিয়া পরিস্কার করিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আবূ উবায়াদাহ (রা)-এর নেতৃত্বে আরো একটি সেন্tাবাহিনী সিরিয়া প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আমর ইবনুল আ‘স (রা)-এর নেতৃত্বে

একটি সেনাদল মিসর প্রেণণ করিলেন। সিন্রিয়া প্রেরিত সেনাদল বসৃরা, দামেশৃক, হারান ও উহার পার্শ্ব্তী এলাকাসমূহ দখল করিলেন। ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করিলেন। তাঁহার ইত্তিকালের পৃর্বেই তিনি খনীফা হিসাবে হযরত উমর (রা)-কে মন্নেনীত করেন। এবং তিনি পৃর্ণশক্তি লইয়া ইসলাयী খিলাফাত পরিচালনা করেন। আন্ষিয়ায়ে কিরামের পর তাহার ন্যায় উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ইনসাফের প্রতীক আর কখলো দেখে নাই। তাঁহারই আমলে সম্প সির্রিয়া, সম্ণ মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা বিজয় হয়। পারস্য সাম্রাজ্য তছ্নছ হইয়া পড়ে এবং পারস্য সয়াট চরমভাবে লাঞ্গিত হয়। রুম সয্রাট কয়সারকেও সিরিয়া দেশ হইতে চিরতরে বিদায় করিলেন এবং অবশেবে তিনি কুসতুনতুনীয়ায় আশ্রায গ্রহণ করিলেন । হযরত উমর (রা) উভয় দেশের ধনভাঙার আল্লাহ্র রাহে ব্য় করিলেন। এইতাবে আল্লাহৃ তআলা তাহার ওয়াদা পৃর্ণ করিলেন। যাহা তিনি রাসৃলুল্নাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে এই উমাতের সহিত করিয়াছ্ছিনে।

ইহার পর হযরত উসমান (রা)-এর আমল ৎরু হইল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শেষ পর্যন্ত ইসলামী সম্রাজ্য বিষ্তৃত হইল। পশ্চিমে স্পেন ও কবরস পর্যন্ত বিজিত হইন এবং আটলান্টিক মহাসাগর সংলন্ন দেশসমূহ কিরওয়ান ও সারতাহ মুসলমানদের দখলে আসিন। ইহা ছাড়া প্রাচ্যে চীন পর্यত্ত মুসনিম সেনাবাহিনী পদার্পন ঘটিন। কিসৃরা নিহত হইন এবং তাহার সর্রাজ্যের পতন ঘটিন। অপরদিকে মাদায়েন, থ্রুাসান ও আহৃওয়াय ও মুসनिম সেনাবাহিনীর অধিকারে আসিল। তাহাদ্র বাদশাহ খাকানে আ‘যমকে চরমভাবে লাঙ্ছিত করা হইল। মাশরিক ও মাগরিব হইতে হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে কর আনা হইতে লাগিন। হযরত উসমান (রা)-এর তিলাওয়াত কুরআন, উহার দরস, উহার এক্রিকরণ এবং উহার হিফাयতের জন্য বে অসাধারণ প্রচেচ্টা তিনি করিয়াছিলেন উহার বরকতেই এইন্রপ সষ্বব হইয়াছিল। সহীহ্, বুথারী শরীফে বর্ণিত, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন :

"আল্লাহ্ ত'আলা যমীন সংকূচিত করিয়াছেন এবং মাশরিকক ও মাগরিবের শেষ পর্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছি। এবং আমার উম্মাতের সম্রাজ্যও অচিরেই ঐ পর্য়্ত প্ৗীছিয়া যাইবে। যত্ূর আমাকে দেখান হইয়াছছ"।

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূন (সা) বেই সকল আবাসভূমির ওয়াদা করিয়াছিলেন มুসলমান মুজাহিদিগণ সেই সকল এলাকা বিজয় করিয়াছিলেন। আর আমরা সেই সকল এলাকাই বসবাস করিতেছি। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) সত্য ওয়াদা করিয়াছেন

মহান আল্মাহ্র দরববারে আমাদের প্রা্থনা, তিনি যেন এই মহান নিয়ামতের এমনভবে ৩কুর কর্রিবার তৌফিক দান করেন যাহাতে তিনি আমাদের খ্রি সভ্ভুট্ট হন।

ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র) তাঁহার সহীহ্হ গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর ..... জাবির ইব্ন সামুরুহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে বनिতে ऊनिয়াছি :
"রাষ্র্রীয় কর্মকাও সার্বিকভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে যাবৎ বারজন শাসক তাহাদের শাসনকার্य পরিচালনা করিবেন"। অতঃপর তিনি আরো একটি কথা বলিবেন, याহা আমি ऊনিতে না পাইয়া আমার পিতাকে জ্জ্ঞাসা করিনাম রাসূলুল্নাহ্ (সা) কি কথা বলिলেন? তিনি বনিলেন : ইইবেন। ইমাম বুখারী (র) ৩বা (র)-এর সূত্রে আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (র) হইতে जब সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফ্ের এক বর্ণনায় আছে হযরত মায়িय (রা)-কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইয়াছিন। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বারজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের আগমন जবশাই ঘটিবে। তবে এই বারজন খলীফা তাঁহারা নহেন; যাহাদিগকে শিয়ারা ইমাম বলিয়া মনে করে। কারণ শিয়াগণ যাহাদিগকে ইমাম মনে করে তাহাদের অনেকেই এমন, যাহারা কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষতা লাভ করেন নাই। অথচ রাসূলুল্নাহ্ (সা) यাহাদের সশ্পক্কে অবিষ্যদ্দূাণী করিয়াছেন তাহারা সকনেই খনীফা হইবেন এবং রাi্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিবেন। সকনৌই কূরাইশ হইবেন এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করিবেন। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের তাহাদের সস্পর্কে সুসংবাদও রহিয়াছে। তবে এইক্ষণে মনে রাখিতে হইবে বে, এই সকল খলীফাগণ পর্যায়ক্রমে একজনের পর আার একজন আসিবেন এমন নহে। বরং এমনও হইতে পারে বে, কিছু সং্খ্যক তো পর্যায়ক্রম্ম একের পর শাসনকার্य পরিচালনা করিয়াছেন, ঢঁহারা হইলেন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আনী (রা) আর কিছू এমন হইতে পারে বে, বিভিন্ন যুপে তাহাদের জাগমন घটিবে, উহা আল্লাহই ভাল জােন। इযরত মাহৃদী ও তাহাদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহার নাম ও উপমান রাসূলূন্মাহ্ (সা)-এর নাম ও উপনামের অনুর্রপ হইবে। সারা পৃথিবীত তিনি যুলম অত্যাচারের স্থলে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করিরেন।

ইমাম আহমাদ , অাবূ দাউদ, তির্রমিযী ও নাসাঈ (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন, সাঈদ ইব্ন জুসহানের সূడ্রে সাফীনাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াহেন :
"অামার ইন্তিকালের পর ত্রিশ বৎসর যাবৎ থিলাফত প্রতিষ্ঠা থাকিবে, উহার পর অত্যাচরী বাদশাহ হইবে"।

রাবী’ ইবৃন আনাস (র) আবুল আनীয়াহ্ (র) হইতে :


এর जাফ্সীর বর্ণনা করিয়াছেন, "রাসূলুল্মাহ্ (সা) ও তাহার সাহাবাগণ দশ বৎসর यাবৎ মক্কা অবস্থান কর্রিয়াছিলেন। তখন তাহারা গোপনে তাওইীদের প্রতি ও কেবল আল্লাহ্ ত'আলার ইবাদতের প্রতি আহবান করিতেন। কাফিরদের অত্যাচার্রে ভয়ে তাঁহারা ভীত হিলেন। কিন্দু তখনও তাহাদিগকে কাফি্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। পরবর্তীকালে ঢাহাদিগকে হিজরত করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া ইইন। ঢাহারারা হিজরত করিবার পর যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ঠ হইলেন। চতুর্দিক হইতে তঁহারা শত্র বেধ্টিত ছিলেন। অতএব তখনও তাহারা ভীত ছিলেন। সর্বদা শক্রদের আক্রমনের আশংকা ছিন। অতএব তাঁহারা সকালে-বিকান সশা্ত্র হইয়া থাকিতেন। কিত্তু
 রাসূনাল্নাহ্! আমরা কি সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত ইইয়া থাকিব? কথ্নও কি এমন একদিন आসিবে না, বখন আমরা নিরাপদ̆ থাকিতে পার্রিব? অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিতে হইবে না? তখন রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন :

"অল্পদিনই তোমাদের 乙ৈর্যব্রারণ করিতে হইবে। বিশাল সমাবেশেও তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিবে; কাহারও অন্ত্রধারণ করিতে হইবে না"। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর আল্লাহ্ ত'আলা নবী (সা)-কে আরব উপদ্টেপে পূর্ণ বিজয়ী করিবেন। তখন তাহারা নিরাপদ ইইলেন এবং অম্তধারণ করিয়া চলিবার আর প্রয়োজন রহিিিন না।

আল্ণাহ্ ত'অালা নবী কনীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হয়রতত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর খিলাফত্কালেও ঐ নিরাপজ্তা বজায় রাখেন। কিন্ত ইহার পর মুসলমানদ্রে মধ্যে দাহ্গা ফাসাদ ুরু ইইলে ঐ নিরাপত্তা আর অবশিষ্ঠ ইবৃন কাঘীর—२০ (৮ম)

থাকিন না। তাহাদের মধ্যে পুনরায় ভয়ভীতি বিরাজ করিন। जতএব প্রহরী, ঢৌকিদার, দারোগা ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। মুসলমানগণ তাহাদের পৃর্বের जবস্থার পরিবর্তন করিল, অতএব তাহাদের নিরাপত্তায় বিয়ন घটিল। কোন কোন সালাফ হযরত অাবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর খিনাফতের সত্যতা প্রমাণ করিতে এই আয়াত পেশ করিয়াছেন।

হযরতত বারা ইব্ন আযি। (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন আমরা ভয়ই ভীতি দ্বারা আা্রুন্ত ছিলাম।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়বস্থু এই আয়াতের বিষয়বস্রুর অনুকুপ। ইরশাদ হইয়াছছ :

"তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর, যখন সংখ্যা অন্প ছিন এবং পৃথিবীতে তোমরা দুর্বন ছিলে, তোমরা ভীত সন্তস্ত ছিলে, আল্লাহ্ ত‘আলা অনুগ্মহ করিয়া তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভয় ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। এই সব করিয়াছেন এই জন্য ハে, তোমরা ভেন তাঁহার কৃতজ্জणা পকাশ কর"। (সূরা जনালান ঃ ২৬)


আল্লাহ্ তা‘আলা यেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতকে এই যমীনের রাজত্ দান করিয়াছিলেন, অনুর্রপ তোমাদিগকেও রাজত্ দান করিবেন। যেমন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে, তিনি তাঁহার কাওমকে বলিলেন ঃ

## 

"সম্ভবত আল্মাহ্ তা‘আলা তোমাদের শক্রকে ধ্বংস করিবেন এবং যমীনের রাজত্ব তোমাদিগকে দান করিবেন"। (সূরা আরাফ ঃ ১২৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"আমি সেই সকল লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিয়াছি যাহারাঁ পৃথিবীতে বড়ই দুর্বল"। (সূরা কাসাস : ৫)
"আর আল্লাহ্ তা‘আলা এই দীনকে তোমাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন, উহাকে তিনি শক্তিশালী ও মযবুত করিয়া দিবেন"। আদি ইব্ন হাতিম (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : أَتَمْرفُ "ْ̈

শনিয়াছি। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁহার হাতে আমার জীবন, আল্লাহ্ তা‘আলা এই দীনকে পূর্ণ করিবেন এমন কি হিবরাহ নামক স্থান হইতে কোন স্ত্রীলোক একাকীই সফর করিয়া বায়তুল্নাহ্র তাওয়াফ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিবে। এবং পারস্য সম্রাট কিস্রা ইব্ন হুরমজ -এর ধন ভান্ডার দখল করিবে। আমি আশ্চার্যাম্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিস্রা ইব্ন হহরমজ-এর ধন ভাজার দখল করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ কিস্রা ইব্ন হরমজ -এর ধন ভান্ডার দখল করিবে আর সেই ধন এমনভাবে ব্যয় করা হইবে যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। হযরত আদী ইব্ন হাতীম (রা) বলেন, এখন তোমরা ইহা দেখিতে পাইতেছ যে, হিবরাহ হইতে একাকী একজন স্ত্রীনোক বাইতূল্ণাহ্ তাওয়াফ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। কিস্রা ইব্ন হুরমুজ-এর ধন ভান্ডার দখলকারীদের মধ্যে আমি নিজেই শামিল ছিলাম এবং তাহার তৃতীয় বাণীও বাস্তবে পরিণত হইবে। কারণ উহা তাঁহার সত্য বাণী।

ইমাম আহমাদ (রা) বলেন, সুফিয়ান (র) ..... উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


পৃথিবীতে এই উম্মাতের মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে ও উন্নতি হইবে এই সুসংবাদ দান কর। আর আল্নাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের দীনকে মযবুত করিবেন ইহার সুসংবাও দান কর। অতঃপর যেই ব্যক্তি পার্থিব ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের আমল ধরিবে, পরকালে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

পৃথিবীত মুসলমানদের সম্মাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শর্ত হইল, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেই শরীক করিবে না।

হयরত আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ..... হयরতত আনাস ও হযরত মুয়ায (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি গাধার উপর রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর পচাতে বসিয়াছিলাম এবং আমার ও তাঁহার মাঝে কেবল হাওদার কাঠ বিদ্যমান ছিল। এমন অবস্থায় তিনি আমাকে বলিলেন, হে সুয়াय! आমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহৃ! ইহা বলিয়া আরো কিছুক্ষণ সফর্র জারি রাখিলেন। এবং আমার এক সময় বলিলেন, হে মু'আায ইব্ন জাবাল! आমি বলিলাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা বলিয়া তিনি আরো কিছুক্ণণ চলিতে থাকিলেন এবং আবারও এক সময় বলিলেন, 水 মু'আय ইবৃন জাবাল! आমি বলিলাম, লাক্বাইকা ইয়া রাসূনুল্ধাহ (সা) আমি আপনার খিদমতে ঊপস্থিত। তখন তিনি বলিলেন :
 एক্ আছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলই তাল জানেন। তিনি বনিলেন :
 হইল, তাহারা ঢাঁহার ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাহার শরীক করিবে না। হযরতত আবূ মু‘আय (রা) বলেন, এই কथা বनिয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) আবার কিছুছ্ছ চলিতে লাগিলেন, जতঃপর এক সময় তিনি আমাকে আবার ডাকিলেন, আমি বলিলাম, হে

 কি इক্ প্রতিষ্ঠিত উহা তুম্মি জান কি? আমি বলিলাম, "আল্লাহ্ এবং তঁহার রাসূল-ই ভান জানেন। তিনি বলিল্লেন, আল্gাহ্র উপ্র বাদ্দার হক্ হইন, তিনি তাহাদিগকে শাস্ত্তি দিবেন না। ইমাম বুথারী ও মুসনিম (র) হাদীসট্টিকে হযরত কাতাদা (র)-এর সৃত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর যাহারা ইহার পর ও নাওক্রী করে তাহারা হইন আল্লাহ্র অবাধ্য।
ইহা বাশ্বব সত্য বে, সাহাবা<্যে কিরাম (রা) অত্তন্ত দৃए়্ভবে আল্লাহ্র বিধান ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে অনুক্রপ সাহায্যও করিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহ্র কালিমাকে মাশরিক ও মাগরিবের প্রতি প্রান্তে বুলন্দ করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্ন সাহাय্য পাণ্ড হইয়া তাহারা সর্বত্র হকূমত করিয়াছেন এবং তাহারা শাসনকার্य পরিচালনা কর্রিয়াছেন। কিন্ভু তাহাদের পরে খীরেখীরে মুসলমানণণ আল্লাহ্র বিধান পালনে অবহেলা ওরু করিল। অতএব ঢাহাদের প্রভাব ক্কন হইতে নাগিল। কিন্তু বুথারী ও মুসলিম শরীফফে একাধিক সূख্রে বর্ণিত, রাসূলুল্बাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


"আামার উন্মাতের মধ্য হইতে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সদা সত্যের উপর বিজয়ী ও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। তাহদের বিরোধীরা ঢাহাদ্র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না"। এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, "এমন কি আল্নাহ়র ওয়াদা আগত হইবে। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াহে, এমন কি তাহারা দাজ্জালের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। অপর

এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এমন কি হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। আর তাঁহারা হকের উপর বিজয়ী থাকিবে। এই রিওয়ায়েত বিণ্দ্ধ। পরস্পরিক কোন দ্বন্ধ নাই।



অনুবাদ ঃ (৫৬) সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। (৫৭) তুমি কাফিরদিগকে পৃথিবীতে প্রবন মনে করিও না। উহাদিগের আশ্রয়স্তল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এর পরিণাম।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার মু’মিন বান্দাগণকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য, সালাত কায়েম করিবার হুকুম দিয়াছেন। আর দুর্বল ও দরিদ্রের সহিত সদ্ব্যাবহার ও অনুপ্রহ করিবার উপায় হিসাবে যাকাত দানের আদেশ করিয়াছেন। এবং সঠিকভাবে এই হহুুম পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করিবার জন্য এবং তাঁহার নিষেধ পরিত্যাগ করিবার জন্য হুক্ম করিয়াছেন। তাহা



হে মুহাম্মদ! যাহারা আপনার বিরোধিতা করে ও আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাদের সম্পর্কে আপনি এই ধারণা করিবে না যে তাহারা আল্লাহ্র উপর বিজয়ী হইবে এবং তাহাদের উপর আল্লাহ্র কোন ক্ষমতা চলিবে না। বরং আল্লাহ্ তাহাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং অচিরেই তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন ।


আর পরকালে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম আর কাফিরদের জন্যই এই বাসস্থান হইবে চরম মন্দ।
-










অনুবাদ : (৫৮) হে মু’মিনগণ! তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিতের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্পাষ্ণ হয় নাই, ঢাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সমর্যে অনুমতি প্ৰণ করে, ফজরের সালাততর পৃর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোযাক খুলিয়া র্াাখ তখন এবং ইশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবনব্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতিত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিত প্রবেশ করিলে তোমাদিগের কোন দোষ নাই। তোমাদিতের একে অপর্রে নিকট ঢো যাতায়াত করিতেই হয়। এইডাবে অল্লাহ তোমাদিণের নিকট ঢাঁহার নির্দ্রে স্শিট্টভবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পজ্ঞাময়। (৫৯) এবং

তোমাদিগের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ঠ হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন অনুমতি প্রার্থনা কর্রে তাহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠগণ; এইভাবে আল্লাহহর তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্: সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধানারী যাহারা বিবাহের আশা রাথে না, তাহাদিগের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা তাহাদ্গিরে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগের বর্হিবাস খুলিয়া রাথে; তবে ইহা হইতে তাহাদিগগর বিরত থাকাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ সূরার ওরুতে এমন সকল লোকদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার হকুম বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহারা অনাত্মীয় ও অপরিচিত। আর উল্লিখিত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের কক্ষে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রবেশ করা যে জরুরী এই বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা গোলাম যেই সকল বালক যৌবনের পদার্পন করে নাই তাহাদের পক্ষে তিনটি বিশেষ অবস্থার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার হুকুম দিয়াছেন। প্রথমটি হইল ফজরের পূর্ব্রের সময়, কারণ এই সময়ে মানুষ ঘুমন্ত থাকে এবং এই্ অবস্থায় তাহারা অনেক সময় বেপর্দাও হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় সময় হইল দ্বিপ্রহরের সময় যখন পানাহার করিয়া আরাম করিতে থাকে। যেহেতু এই সময়েও অনেকে তাহাদের স্ত্রীর সহিত শায়িত থাকে। অতএব অনুমতি ব্যতিত এই সময় ঘরে প্রবেশ করা উচিত নহে। আর তৃতীয় সময় হইল ইশার পরের সময়। কারণ এই সময়টি ন্দ্রির ও আরামের সময়। অতএব গোলাম খাদেম ও নাবালিগ ছেলেদিগকে এই সময় অনুমতি গ্রহণ ছাড়া যেন প্রবেশ না করে এই বিষয় পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিবে। কারণ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাহার শ্ত্রী সহিত যৌন মিলনে লিপ্ত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আচরণে মগ্ন এবং এই অবস্থায়-ই সে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে’। অবশ্য এই তিনটি সময় ব্যতিত অন্যান্য সময়ে ইহাদের জন্য অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করায় কোন দোষ নাই। আর অনুমতি ছাড়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া তোমাদেরও গুনাহ নাই। কারণ, গোলাম ও খাদেম ও নাবালিগ ছেলেমেয়েদের বারবার ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন ঘটে। অতএব তাহাদের জন্য কিছূ বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে যাহা অন্যদের জন্য নাই। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিড়াল সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"বিড়াল উচ্ছিষ্ট নাপাক নরে, কারণ, বিড়াল বারবার ঘরে আসা যাওয়া করে"।
আলোচ্য আয়াত মানসূখ হয় হয় নাই। অথচ আয়াতের হুকুম মুতাবিক খুব কম লোকই আমল করে। এই কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমল

ত্যাগকারীদের প্রতি ক্রৌধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর‘আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন তিনটি আয়াতের হকুম মুতাবিক মানুষ আমল ত্যাগ করিয়াছে, একটি হইনঃ

 ইব্ন আবূ হাতিম (র)-এর আর একটি দুর্বন রিওয়াt্যেতে বর্ণিত। যাহা ইসমাঈল ইবৃন মুসলিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, শয়তান মানুষের উপর তিনটি আয়াত্র হুকুম মুতবিক আমল বর্জন করাইত বিজয়ী হইয়াছে। অতএব তাহারা উহার উপর আমল করা ছাড়িয়া দিয়াছে। অতঃপ্র তিনি উল্লিখিত তিনটি আয়াত উত্লেখ কর্রেন

হযরত ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন সব্মাহ, ইব্ন আপ্দাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (র্যা) হইতে বর্ণিত। অধিকাংশ লোক অনুমতি প্রার্থনা সশ্পর্কিত আয়াতে প্রতি বে ঈমানই রাথে না। অথচ, আমি আমার ছোট মেয়েটিকেও আমার নিকট आসিতে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য হকুম করিয়া থাকি। সাওরী মূসা ইব্ন আবূ আट্যেশা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম শা'বী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম :
 মানসূখ হয় নাই। আiি বলিলাম, মানুষ ইহার উপর আমল ছাড়িয়া দিয়াছছ। তখন তিনি
 ইবุন আবূ হাতিম (র) বলেন, রাবী ইবৃন সুনায়মান (র) ..... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি কুরশানে উল্লিথিত তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্গহণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি বলিলেন :
 তিনি পসন্দ কর্রেন"। তিনিন বলেন, প্র্রথমিক যুপে মানুষ্যের ঘরের দরজায় কোন পর্দা থাকিত না। অনেক সময় এমন হইত গৃহকর্তার কোন খাদেম কিংবা হেলেমেয়ে অথবা তাহার তত্ত্রাবধানে পালিত ইয়াতীম এমন অবস্গায় ঘরে প্রবেশ করিত ভে তাহার শ্র্রীর সহিত বৌন মিলনে মগ্ন । অতএব আল্লাহ্ ত'আলা এই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। পরবর্তীকালে যখন মানুম্বের স্বছুলতা হইল তখন তাহারা দ্মার পর্দা তৈয়ার কর্রিল। পৃথক কামরা নির্মাণের পর আর অনুমতি নওয়ার কোন

প্রয়োজন নাই। ইহাতে আল্মাহ্র হুকুমের উদ্দেশ্যে হাসিল হইয়াছে। অতএব তাহাদের মধ্যে এই আয়াতের হুকুম পালন করিতে অলসতা পরিলক্ষিত হইল। রিওয়ায়েতের সূত্রটি বিশ্ধ। সুদ্দী (র) বলেন, কিছ্র সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) এই সকল সময়ে স্ত্রী সহবাস করা পসন্দ করিত, যেন তাহারা গোসল করিয়া সালাতে শরীক হইতে পারে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে হুকুম করিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের গোলাম বাঁদীদিগকে এই সময়ে ঘরে প্রবেশ না করিতে হুকুম করে।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, বর্ণিত আছে, একজজন আনসারী পুরুষ ও তাহার স্ত্রী আসমা বিন্তে মারসাদ (রা) একদা নবী করীম (সা)-এর জন্য কিছু খাবার তৈয়ার করিন। কিন্তু অন্যান্য লোকজন অনুমতি ছাড়াই তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আসমা বিন্তে মারসাদ (র) জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্নাহ্! ইহা তো বড়ই গুরুতর ব্যাপার যে, গোলাম কোন অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করে অথচ স্বামী-শ্ত্রী তখন একই কাপড়ে শায়িত থাকে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ


আলোচ্য আয়াতটি মানসুখ হয় নাই, এই কথা আয়াতের শেষাংশ দ্বারাও বুবা যায়। অर्थाए" তাঁহার হকুম সমূহরকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ তা‘আলা মহাজ্ঞানী ও বড়ই হিক্মতওয়ালা।

অতঃপর আল্মাহ্ ইরশাদ করেন :
 مـنْ تَبْلْمْ -
"যেই সকল ছোট ছেলেরা পূর্বে কেবল তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি প্রার্থনা করিত তাহারা যখন যৌবনে পদার্পন করিবে তখন সর্বাবস্থায়ই যেন তাহারা অনুমতি লইয়াই ঘরে প্রবেশ করে"।

ইমাম আওযায়ী (র) ইয়াইইয়া. ইব্ন আবূ কাসীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ছেলেকে চার বৎসর ইইলেই উল্লিখিত তিনটি সময়ে আব্বা-আম্মার নিকট যাইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে ইইবে। আর যৌবনে পর্দাপন করিলে সর্বক্ষণই অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।
 ঘরে প্রবেশ কর্রতে অনুমতি গ্রহণ করিবে, অনুরূপভাবে ছোট বাচ্চা বৌবনে পদার্পন করিলেও তাহার অনুমতি গ্রহণ করিতে ইইবে"।
ইব্ন কাছীর—> (৮ম)

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, সুকাতিল হাইয়ান, যাহ्হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, যেই শ্রীলোকের ঋতুবক্ধ ইইয়া িিয়াছে, সন্তান লাভের আশা হইতে নিরাশ হইয়া فَلَيْسْ
 ‘বেমন কড়া পর্দা.করা জরুুরী তাহাদের পক্ষে ত্শেন কড়া পর্দা না করা দোষ নাই। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আহমাদ ইবৃন মুহাম্মদ মারওয়াयী (র) ..... হयরত ইবৃন
 "আর জপনি মু‘মিন শ্রী⿵冂ाাকদিগকে বলিয়া দিন তাহারা ভেন চক্মু অবনত করিয়া চলে"। আন্নাহ্র এই নির্দ্রশ হইতে ঐ সকল বৃদ্ধা মহিলা যাহাদের ভ্যৗন মিনলে কোন উৎসাহ নাই তাহারা বাদ।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, বেই কাপড় ধোলায় কোন দোষ নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছ, উহা হইল চাদর। হযরত ইব্ন আব্মাস, হयরত ইব্ন উমর (র) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইবৃন শা'সা, ইব্রাহীম নাখঈ, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, আওযাঈ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামও একই মত ব্যঞ কর্রিয়াছেন। অবূ সালিহ (র) বলেন, বৃদ্ধা মহিলা তার চাদর খুলিয়া তাহার উড়না ও কামীয পরিয়া একজন পুরুষের সামনে দাড়াইতে পারে। সাঈদ ইব্ন জুবাইরও जन্যান্য উলামায়ে কিরাম হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর
 পরিধান করা হंইয়া থাকে উহা খুলিয়া থাকা কোন দোষ নাই। অতএব বৃদ্ধা মহিনা ত্যু মোটা ওড়না পরিধান করিয়া অপরিচিত সকনের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। সাঈদ ইব্ন
 বীনাত ও সৌ্র্দ্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাহাদের পরিহিত চাদর খুলিতে পারিবে না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... যিয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আয়েশা (রা) এর নিকট উপস্থিত ইইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, থিযাব, কানের গহনা, পায্যের গহনা, স্বর্ণর আংঢি ও পাত্না কাপড় পরিধান কি দোষ আছে? তিনি বनिলেন, তোমাদের পক্ষে সাজসজ্জা করা হালাল ও জায়িয, কিত্ত্ উহা এমন কোন পুরুম্রের সম্মুথে প্রকাশ করা যাইবে না যাহাদের সশুদে পর্দা করা জরুন্রী।

সুদী (র) বলেন, মুসলিম নামক আমার একজন শরীক ছিল। বে হযরুত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানের শ্তীর আयাদ করা গোলাম ছিল। একবার বাজারে আসিলে দেখা গেল তাহার হাত্রেহেদী রহিয়াহে। আমি হাতের মেহেদী কারণ জিঞ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, आমি হুযায়ফার श্রীকে মেহদী লাগাইয়াছি। আমি তাহার কথা অন্ধীকার কর্রিলে সে বলিল,

আপনি ইচ্ছ করিলে, তাহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। আমি বলিলাম আচ্ছা চল। আমি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মুসলিম তোমার মাথায় মেহেদী লাগাইয়াছে ইহা কি সত্য? সে বলিল, তবে আমি ঐ সকল স্ত্রীলোকের অন্তর্ভূক্ত যাহারা স্বামীর প্রতি যৌন মিলনে উৎসাহ বোধ করে না। তবে যদি ও বৃদ্ধার জন্য চাদর খোলা জায়েय আছে, কিন্তু না খোলাই উত্তম।







 -لَعَلَّكُرْتَعْتَلْون
অনুবাদ : (৬১) অन্ধের জন্য দোষ নাই, খঞ্জের জন্য দোষ নাই, ব্থুগ্মের জন্য দোষ নাই এবং তোমাদিগের নিজেদিগের জন্য দোষ নাই আহার করা তোমাদিগের গৃহে অথবা তোমাদিগের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্মিগণের গৃহে, পিতৃব্যদিগের গৃহে, ফুফুদিগের গৃহে, মাতুনদিগের গৃহে, খালাদিগের গৃহে, অথবা যেই সব গৃহে যাহার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদিগের বন্ধুদিগের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাহাতে তোমাদিগের জন্য কোন অপরাধ নাই; যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদিগের স্বজনদিগের প্রতি সালাম করিবে অভিবাদন স্বর্রপ, যাহা আল্লাহহর নিকট হইতে কল্যাণময় পবিত্র। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীর ঃ তাফ্সীরকারগণ এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করিয়াছেন, অন্ধ ও খঞ্জে জন্য কোন দোষ নাই এই কথা কি কারণে বনা ইইয়াছে। খুরাসানী ও আবদ্র রহমান যায়িদ (র) বলেন, আয়াতটি জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিত্দू বেহেতু অন্ধ ও খঞ্জ জিহাদ করিতে অক্ষম, অতএব তাহাদের প্রতি জিহাদ অশশ্পহণ না করায় কোন দোষ নাই। ভেমন আল্লাহ্ তাআালা সূরা বারাআতে’ ইর্রশাদ করিয়াছেন ঃ
 ـيُنْقُقْوْنَ
"দ্বর্বণদের জন্য না রুুন্নদের জন্য আর না সেই লোকদ্দের প্রতি যাহারা সম্বলহারা তাহাদের জন্য কোন ఆনাহ আছে যখন তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁার রাসৃলের প্রতি হীতাকাঙ্ষ প্রকাশ করিবে। ইহসানকারীদদর প্রতি আল্ধাহ্র পক্ হইতে কোন পাকড়াও ইইবে না। আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরেবান। আর ঐ সকল লোকদের জন্যও দোষ নাই যাহারা আপনার নিকট আসিয়া সাওয়ারী প্রার্থনা করে অথচ আপনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় করেন ব্যে, আমার নিকট সাওয়ারী নাই তাহারা অর্থ ব্যয়ে আসামর্থ্য জনিত দুঃথে অশ্রবিণগিত নেত্রে ফিনিয়া গেল। (সূরা তাওবা ঃ ৯১-৯২)

কেহ কেহ বলেন, কিছুলোক অন্ৰ ও খঞ্জ ও রুপীীদের সহিত আহার করা অপসন্দ করিত। কারণ তাহারা মনে করিত এমন না হয় বে, আহার করিতে সময় আমরা বেশী উত্তমবস্তু খাইয়া ফেলি আর অক্ধ ব্যক্তি অভূক্ত কিংবা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। আর খঞ্জর সহিত খাওয়া অপসন্দ করিত এই কারণে বে, থজজও বসিতে সক্ষম নহে আর বে ব্যক্তি বসিতে সক্ষম সে হয়ত বেশী খাইবে। অনুন্রপভবে রুন্ীী সুস্থ ব্যক্তির ন্যয় বেশী খাইতে সক্ষম নহে এই কারণে তাহারা ঐ সকল লোকদের সহিত খাওয়া পসন্দ করিত না। অতএব আল্নাহ্র আয়াত দ্বারা ঐ সকল লোকদের সহিত আহার করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও মিস্কাম (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, জাহেনী যুপে কিছ্ লোক ঘৃণা করিয়া উল্gিথিত লোকদের সহিত পানাহার করিত না। ইসলামের আবির্তাবের পর আল্লাহ্ ত'আালা এই অশোভনীয় আচরণের মূনোৎপাটন করেন। আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার ইবৃন আবূ নাজীত
 করিয়াছেন, কাহারও নিকট অন্ট,খঞ্জ কিংবা রুগী মেহমান হইলে সে তাহাকে তাহার পিতা ভাই ভগ্নি ফুহ্র কিংবা তাহার খালার ঘরে তাহাদের আহারের জন্য পৌছাইয়া

আসিত। কিন্তু ঐ সকল লোক এইর্রপ আচরণ পসন্দ ও অপমানকার মনে করিত। তাহারা বলিত, আমাদিগকে ইহাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে লইয়া যায়? অতঃপর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুদ্দী (র) বলেন, কোন ব্যক্তি তাহার পিতা, ভাই, কিংবা পুত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, যদি কোন স্ত্রীলোক খাবার দিয়া আপ্যায়ন করিত তটে গৃতকর্তা উপস্থিত না থাকার কারণে সে উহা গ্রহণ করিত না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وُلَا عَلى اَنْفُسِكُمْ آنْ تَكْكُلُوْا ..... الخَ -
"আর তোমদের নিজেদের পক্ষে তোমাদের বাড়ী হইতে আহার করায় কোন দোষ নাই"। নিজ বাড়ী হইতে আহার করায় যে কোন দোষ নাই এই কথা তো স্পষ্ট তবুও এখানে উহার উল্লেখ করিবার কারণ হইল, পরবর্তী বিষয়তুলিতে উহার উপর আত্ফ করিয়া সব কয়টির হুকুম যে একই পর্যায়ে উহা বুঝান উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াতে যদিও পুত্রের বাড়ীতে আহার করিবার কথা উল্লেখ, কিন্তু উহাও আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। পুত্রের মাল আপন মালের মতই ব্যবহার্य। যাহারা এই মতপোষণ করেন তাহারা আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত করেন। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থ সমৃহে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, اَنْتُ, "لَبْبـن "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার অধিকারভূক্ত"।


পিতা-মাতার ঘরে পানাহার করায় ও কোন দোষ নাই। যদি ও ইহা স্পষ্ট। যেই সকল উলামায়ে কিরাম এই মন্তব্য করেন যে, আप্মীয়-স্বজনদের পারস্পরিক ভরণ পোষণের দায়িত্ব একে অন্যের উপর অর্পিত। তাহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ মত ইহাই।

## 

অথবা যাহাদের চাবি তোমাদের হাতে, ইহা দ্বারা গোলাম ও খাদেমকে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এই অভ্মিত প্রকাশ করিয়াছেন। গোলাম কিংবা খাদেমের নিকট মাওলার কোন মাল থাকিলে বিধান মুতাবিক উহা হইতে খাওয়ায় কোন দোষ নাই। যুহরী (র) উরওয়াহ-এর সূত্র্র হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসলমানগণ রাসুলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ গমনকালে তাহাদের ঘরের চাবি তাহাদের বন্ধুদের নিকট রাখিয়া যাইত। তাহারা তাহাদিগকে ইহা বলিয়া যাইত, যেই জিনিসের তোমাদের প্রয়োজনে আমার পক্ষ হইতে উহা ব্যবহার করিবার অনুমতি রইল। কিন্ত্র তাহার নিজদিগকে আমীন ও সংরক্ক মনে করিয়া উহা হইতেই কিছুই ব্যবহার করিত না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।
 ঘরে পানাহার করায় यদি তাহার কষ্ঠ না হয় এই হুকুম কেবল তখনই প্রযোজ্য। কাতাদাহ (র) বলেন, তুমি তোমার বদ্গুর ঘর হইতে ঢাহার অনুমতি ছড়়াই পানাহার করিতে পার।

## 

আনী ইব্ন আবূ তান্যা (র) হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, यथन তোমরা তোমাদের মানকে পরশ্পর বাতিন পদ্ধতিতে খাইও না"। অবতীর্ণ হইল তখন, মুসলমনগণ বলিল, আল্লাহ্ আমাদিগকে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল খাইতে নিষেধ কর্রিয়াছেন। খাদফ্র্রব্য তো উত্তম মান। অতএব অন্যের কাছে গিয়া খাদ্যদ্য আহার করাও জায়িय নহে। তখন আল্লাহ্ তাজালা এই আয়াত নাযিন করিলেন ঃ

ইহা ছাড়া অনেকে একাকী আহার করাও অপসন্দ করিত, যতছ্ষণ পর্য্্ তাহার সহিত অন্য লোক আহারে শরীক না হইত আহার করিত না। অতঃপর আল্মাহ্ তাআলা
 একত্রিত হইয়া ও একাকী আহার করিবার অনুমতি দান করিলেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, বনূ কিনাহ গোষ্ঠির লোকেরা বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত ছিন বে, তাহারা ক্কুধার্ত থাকিত, কিন্মু যতক্ষণ পর্য্্য কোন ব্যক্তি আহারে শরীক না ইইত তাহারা আহার কর্রিত না। এমন কি আহারের শরীক !লাক না পাইলে, সাওয়ারীতে চড়িয়া লোকের থোজ্র বাহির হইতে এবং আহারে শরীক লোক খুঁজিয়াই আহার করিত। অতঃপর আল্লাহ্ ত'জালা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আয়াত দ্যারা একাধিক লোক একত্রিত হইয়াও একাকী আহার করিবার অনুমতি দান করা হইয়াছে। অবশ্য একাকী आহার করা জায়িয হইনেও কয়েক্জন একত্রিত হইয়া আহার করা অধিক বরককতপৃণ্ণ। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াयীদ ইব্ন আবাদে রাবিবহী (র) ..... ওয়াহশীর দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনন, একদা এক ব্যক্তি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূনাল্gাহ্! আমরা আহার তো করি কিষ্ু তৃণ্ঠ হই না। তখন তিনি বলিলেন :

"সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে আহার করিয়া থাক। তোমরা একত্রিত হইয়া আহার কর এবং বিসমিল্লাহ্ পড়। আল্মাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য ইহাতে বরকত দান করিবেন"।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) ইইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বनেন, আম্র ইব্ন দীনার কহরমানী (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা)

"তোমরা একত্রিত হইয়া আহার কর, পৃথক পৃথক হইয়া নহে। কারণ একত্রিত হইয়া আহার করায়-ই বরকত নিহিত"।
"ত্তামরা যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন নিজস্ব লোকের প্রতি সালাম করিবে"।
সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান বাসরী ও যুহরী (র) বলেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া একে অন্যের প্রতি সালাম করিবে। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আবূ জুবাইর (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্মাহ্ (র)-কে বলিতে ুনিয়াছি, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের প্রতি সালাম করিবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি বরকতময় দু‘আ। আবূ যুবাইর (র) বলেন, আমি মনে করি, এইর্দপ সালাম করাকে তিনি ওয়াজিব মনে করিতেন। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যিয়াদ ইব্ন তাউস (র) হইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ঘরে প্রবেশ করিবে সে যেন সালাম করে। ইব্ন যুবাইর (র) বলেন, একবার আমি আ'তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেও সালাম করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় সালাম করা ওয়াজিব বলিয়া কোন রিওয়ায়েতে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আমি ভুলিয়া না গেলে কখনও সালাম করা ত্যাগ করিব না।

মুজাহিদ (র) বলেন, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম করিবে। আর ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে বিদ্যমান লোকদের প্রতি সালাম করিবে। আর যদি ঘরে কেহ না থাকে তবে বলিবে :

"আমাদের প্রতি ও আজ্নাহ্র নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক"। সাওরী (র) আবদুল করীম জাযরী ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ঘরে কোন লোক নাই এমন ঘরে প্রবেশ করিলে বলিবে :
"আল্লাহৃর নাম্ম শরু করিতেছি। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্র জন্য। শাস্তি বর্ষিত হউক আমাদের প্রতি আর আল্ধাহ্র নেক বাল্দাপণের প্রতি"। কাতাদাহ (র) বলেন, যখন তুমি তোমার নিজস্ব ঘরে প্রবেশ করিবে তখন ঘরে অবস্থানকারীদের প্রতি সালাম কর।

 ফির্রিশ্রিতগণ র্উহার উত্তর দান করেন। হাফিয আবূ বকর বায়্যার (র) বলেন, মুহাশ্মদ ইবุন মুসান্না (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, নবী করীম (সা) আমাকে পাচটি হকুম করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হে আনাস!

"তুমি পৃর্ণভাবে অযূ কর ইহাতে তোমার আযু বৃদ্ধি পাইবে। আমার উমাতের বে কেহ তোমার সহিত সাক্ষৎ করে তাহাকে সালাম কর তোমার নেকী বৃদ্ধি পাইবে। আর চাশতের সালাত আদায় করিবে, ইহা তোমার পূর্ববর্তী আল্লাহ্র বান্দাগণের সানাত। হে আনাস! তুমি ছোটকে স্নেহ কর এবং বড়কে সালাম কর, কিয়ামত দিবসে আমার বন্ধুগণের অন্ত্ভূক্ত হইবে"।

মুহাম্মদ ইসহাক (র) বলেন, দাউদ ইব্ন হুসাইন (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আল্মাহ্র কিতাব হইতে তাশাহহহুদ শিফ্ষা করিয়াছি। পবিত্র কিতাবে আল্লাহৃকে বলিতে Жনিয়াছি :


আর সালাতের তাশাহহহদ হইল :




ও সালাতের দু আ পাঠ করিয়া নিজের জন্য দু‘আ করিবে ও সালাম করিবে"। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও ইব্ন ইসহাক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
"আর আল্নাহ্ তা‘ললা এমনিভাবেই তোমার জন্য হকুম সমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা উহা বুঝিতে পার"। আল্লাহ্ তা‘আলা সংশ্লিষ্ট সূরা এর মধ্যে অনেক অপরিবর্তিত আহ্কাম বর্ণনা করিয়া পরিশেষে তাহার বান্দাগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, আল্নাহ্ তাঁহার বান্দাগণের জীবন পরিচালনার জন্য স্প্ট্টছার তাহাদের জীবন বিধান বর্ণনা করেন যেন, তাহারা উহাতে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞান লাভ করে।


অনুবাদ ঃ (৬২) মু’মিন তাহারাই যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগ্ত ব্যাপারে একত্রিত হইলে রাসূলের অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না, যাহারা তোমরা অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূনে বিশ্ধাসী। অতএব তাহারা তাহাদিগের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহর নিকট ফমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ঢাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে আরো একটি বিশেষ শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। ঘরে প্রবেশের সময় যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন অনুরূপভাবে প্রর্তাবর্তন কালেও অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য ইন়্েন কাছীর— ২২ (৮ম)

বিশেষতঃ यদি রাসূনুল্মাহ (সা) কোন বিশেষ কাজে রাসূনুল্মাহ্ (সা) একंब্রিত করেন বেমন জুমু আর সালাত, ঈদের সালাত অথবা পরামর্শের জন্য কোন সমাবেশ অনুম্ঠিত হয় এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ ত'অালা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর অনুমতি গহণ ছাড়া সমাবেশ হইতে পৃথক হইতে নিষ্বে করিয়াছেন । যাহারা এইই্রপ করিবে তাহারাই পৃর্ণ মুমিন। जতঃপর আল্নাহ্ তাআনা রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বলেন, यদি কেহ তাহার বিশেষ প্রঢ়োজনে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তবে যাহাকে ইচ্মা আপনি অনুমতি দান করুন। ইরশাদ হইয়াছে:

## 

"অনুমতি প্রার্থনা করিবার পর তাহাদের মধ্য ই ইইতে যাহাকে ইচ্ঘ অনুমতি দান করুন। আর তাহাদের জন্য আল্লাহৃর নিকট. ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, आহমাদ ইবৃন হাম্বল ও যুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ হারায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইররাদ কর্রিয়াছ্ন ঃ যখন কেহ মজনিসে আগমন করে তখন সে যেন সালাম করে আর প্রর্তাবর্তন কালেও যেন সালাম করে। প্রথমবারের সালাম শেষবার্রে সালাম অপেশ্ম অধিক তুতততের অধিকারী নহহ। মুহাম্মদ ইব্ন আযলাম (র) হইতে তিরমিযী এবং নাসাঈও অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ত্রিরম্মিীী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান।


অনুবাদ : (৬৩) রাসূদের আহবানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের থ্রতি आহবানের মত গণ্য কর্রিও না, ঢোমাদিগের মধ্যে যাহারা চুপিচূপি সড়িয়া পড়ে আাল্লাহ তাহাদিগকে জানেন। সুত্রাং যাহারা তাহার আদেশের বিক্প্ধাচর্রণ করে তাহারা সত্তর্ক হউক বে, বিপর্যয় তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইচে তাহাদিগের উপর কঠিন শাষ্ঠি।

তাফ্সীর ঃ যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাথমিক যুণে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলূল্লাহ (সা)-কে ঢাহার নাম নইয়া অথবা উপনাম লইয়া অর্থাৎ হে মুহাম্মদ কিংবা আবুন কাসিম বলিয়া ডাকিত। কিষ্ু তাল্লাহ্ তা'আলা

রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান করিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেন এবং বলেন তোমরা নাম কিংবা উপনাম বাদ দিয়া ইয়া নবীয়াল্লাহু, ইয়া রাসূলাল্মাহ্! বলিয়া ডাক। মুজাহিদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অনুরুপ মত প্রকাশ কর্যিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, উল্লিशিত আয়াত ঘ্রারা আল্ণাহ্ ত'আলা রাসূলুল্gাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ঢাঁাকে অক্তি শ্রদ্ধা করিতে তাঁাকে শ্রেষ্ঠ জানিতে ও ঢাঁাকে ভয় করিতে হকুম

 বলিয়া ডাকিও না। বরং ঢাঁহার প্রতি সপ্মান প্রদার্শন করিও এবং ইয়া নবী, ইয়া নবীয়াল্লাহ্, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলিয়া ডাকিও"। মালিক (র) যায়িদ ইবৃন আসলাম (র) হইতেও আলোচ্য আয়াতের অনুর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত এই আয়াতের মর্মের অনুর্রপ। ইরশাদ হইয়াছে :
 : J08)

অনুর্রপ আরো ইরশাদ হইয়াছে :





"হে ঈমানদারণণ! তোমরা নবী করীম (সা)-এর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ বুলন্দ করিও না। আর ঢাঁহার সহিত এমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না বেমন তোমরা পরশ্পর্রে একে অপরের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাক। নচেৎ তোমাদের আমল বিনষ্ঠ হইয়া যাইবে অথচ তোমরা টেরও পাইবে না। যাহারা হহূরা সমূহের বাহির হইতে আপনাকে ডাকে তাহাদের অধিকাংশই লোক কিছুই বুঝে না। আর যদি তাহারা আপনার বাহির হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত তবে তাহাদের পক্ষে উহা উত্তম হইত"। (সুরা হছ্রুাত : ২-৫)

আল্লাহ্ ত'আালা নবী করীম (সা)-এর সহিত এরং তাঁহার মজনিসে কথা বলিবার জন্য এই সকল আদব শিক্ষ দিয়াহেন। পূর্বে তো রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা দেওয়ার হকক্ম ছিন।

আলোচ্য আয়াতের আরো একটি হইা হইতে পারে বে, আর উহা হইল তোমরা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর দু'আ অন্যান্য লোকদের দু'অার মত সাধারণ দুর্রা মনে করিও না। কারণ जাহার দু'আ আল্লাহ্র দরবারে নিষ্চিতভবে মকবুল। অতএব তোমরা ঢাঁহার দু‘আ হইতে সতর্ক থাকিবে। তিনি যদি তোমাদের জন্য বদূদু'আ করেন, তবে তোমরা ঞ্ণংস হইয় যাইবে। ইবিন আবূ হাতিম, ইব্ন আব্বাস, হাসান ও আতীয়্যাহ আওফী (র) হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।
"আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকদিগকে জানেন যাহারা দৃষ্টি এড়াইয়া অতি সংগোপনে বাহির হইয়া যায়"। মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, জুমুআর দিনে মুনাফিকদের পক্ফে খুৎবা শ্রবণ করা বড়ই কষ্ঠ হইত, অতএব তাহারা কোন সাহাবীর আড়ালের সুত্যোগ রাসূন্মাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি এড়াইয়া সংগোপনে বাহির হইয়া যাইত। অথচ জুমু'অার দিনেনে খুৎবা দানকালে রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর অনুমত্ প্রহণ ছাড়া কাহারও পক্ষে মসজিদ ত্যাগ করা যাইত না। यদি কাহারও বিশেষ প্রল্যোজন হইত তবে ইশার়া করিয়া রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রা্থনা করিত। অতঃপর তিনি মুখে কোন কথা না বলিয়া ইশারার মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। রাসূলুল্াহহ (সা)-এর খুৎবা দানকালে কেহ কथা বলিলে, তাহার জুমুআআ বাতিল ইইয়া যাইত। সুদ্দী (র) বলেন, মুনাফিকরা यখন জামাতে শরীক ইইত তখন তাহারা একে অন্যের আড়ালে জামায়াত ত্যাগ করিত। কাতাদাহ (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, "তাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার কিতাব হইতে হটিয়া যাইত"। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে রুথিয়া দাঁড়াইত। সুফিয়ান (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইন মুনাফিকরা সাनাতের সারি হইতে বাহির হইয়া যাইত।

"यাহারা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর হকুম जর্শাৎ তাহার প্রদর্শিত পথ, মত ও শরীয়াতের বিরোধিতা করে তাহারা শাস্তি থ্রাধ্ত হইবে। মানুবের উচিৎ তাহার কথাবার্তা ও তাহার কর্মকাঙক্কে রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর কथাবার্ত ও তাঁহার কর্মকাণের সহিত মিলাইয়া দেখা, यেই সকল কথাবার্ত ও কাজকর্ম রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর অনুর্রপ হইবে উহাতো কবূল করা হইবে আর যাহা উহার বিরোধী হইবে উহা গৃহিত হইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্মাহ্ (সা) হৃইত বর্ণিত। তিনি বলেন :

"বেই ব্যক্তি এমন আমল করিবে যাহা আমার হুকুম বিরোধী উহা ধিকৃত"। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীয়াতের বিরোধিতা করে সে যেন

 इও্ওয়া কঠিন শাস্তি ভোগ করিবার ভয়ে ভীত হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


 عن النـار فـغلبونـى وتقحـمون فيها -
"আমার ও তোমাদের উপমা হইল সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালাইল। অতঃপর যখন উহার পার্শ্ববর্তী স্থান আলোকিত হইল তখন পতংগ এবং যেই সকল প্রাণী উহাতে পতিত ইইতে লাগিল, আর লোকটি উহাদিগের আগুনে পতিত্র্বাধা দিতে থাকিলেও উহারা তাহাকে অক্ষ্ম করিয়া উহাতে পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহা হইল আমার ও তোমাদের উপমা। আমি আমার সর্বাশ্মক চেষ্ঠা করিয়া তোমাদিগকে আগुন হইতে বাধা দিতেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতেছে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি আবদুর রাজ্জক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।


অনুবাদ : (৬৪) জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডনী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্রই, তোমরা যাহাতে ব্যাপৃত তিনি তাহা জানেন। সেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ্ ও যমীনের মালিক, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুকে তিনি জানেন। তাঁহার বান্দার প্রকাশ্যে ও গোপনে যাহা কিছু করে তিনি উহার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। ইরশাদ হইয়াছে :

قَدْ


 তোমাদের মধ্যে হইতে ঐ সকল লোকাদিগকে জানেন যাহারা অন্য লোককে যুদ্ধে

 ঝড়গা করিতেছিন"। (সূরা মুজাদানা ঃ ১)

"নিশ্য়ই আমি উহা জানি বে, তাহাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে, বস্ভুত তাহারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছেে না বরং তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্থীকার করিতেছে। (সুরা আন‘আম ঃ ৩৩)
 आসমানের দিকে আপনার মুপমওল উত্তোলন দেথিতেছি"। (সূরা বাকারা : د88) উল্লিথিত আয়াতসমূহের মধ্যে تَ শদ্দটি "নিðঠয়ত" বুঝাইবার জন্য ব্যবহতত হইয়াছে। বেমন মু আय̣যিন বলে কার্যেম হইয়াছে। অতএব সকন অবস্থা জানেন"। বিদ্দু পরিমাণ বস্জুও তাহার অদৃশ্য নহে। ইরশাদ হইয়াছে :



"下ে নবী! আপনি বেই অবস্থা থাকুন আর কুরঅানের যাহা তিনওয়াত করুন আর তোমরা ব্যে আমলই করুন কেন, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা একাজে লিপ্ত থাক। আর প্রতিপালক হইতে আসমান ও যমীনে অবস্থিত একবিদ্দু পরিমাণ বস্তু ও অদৃশ্য থাকে না। অার উহা হইতে ছোট আর না উহা হইতে বড়। সব কিছুই কিতবের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে"। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :
"আল্নাহ्র বান্দারা যে কোন ভাল কিংবা মন্দকাজ করে আল্লাহ্ তা‘আলা তখন তাহাদের কাছে উপস্থিত থাকেন এবং তাহাদের কৃতকাজ জানেন। (সূরা রা'দ ঃ ৩৩)

"মনে রাখিও তাহারা যখন কাপড় আবৃত হইয়া থাকে, তিনি তো তখনও সব কিছু জানেন। যাহা তাহারা চুপিচুপি আলাপ করে"। (সূরা হ্রদ ঃ ৫)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :
"তোমাদের মধ্য হইতে চুপেচুপে কথা বলে আর যে উচ্চস্বরে কথা উভয়ই আল্লাহ্র নিকট সমান"। (সূরা রাদ : ১০)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


"यমীনে যত চলমান প্রাণী আছে সকলের রিযিকের দায়িত্ব আলাহ্র উপর, তিনি দীর্ঘ অবস্থানের স্থানকেও জানেন আর অল্প অবস্থানকেও জানেন। আর সব কিছূ কিতাবে মুবীনের মধ্যে বিদ্যমান। (সূরা হূদ ঃ৬)



"অর তাঁহার নিকট রহিয়াছে গায়েবের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতিত আর কেহ উহা জানে না। আর যাহা কিছু স্গলে ও সমুদ্রে আছে উহা তিনি জানেন। আর যেই পাতা ঝরিয়া পড়ে উহাও তিনি জানেন। আর যমীনের গভীর অন্ধকারে যত বীজ আছে যত আর্দ্র ও শুষ্ক বস্ত আছে সবই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। (সূরা আন‘আম : ৫৯) আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে এই সম্পর্কে।
"जার বেই সকল মাখলুক আল্লাহ্র দরবারে जর্থাৎ কিয়ামত দিবস প্রত্যানীত হইবে

 মাননুষকে জানাইয়া দেওয়া হইবে, যাহা সে পূর্বে করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে"'।



"আর সেই দিন আমলনামা রাখা হইবে অতঃপর মধ্যস্থ অপরাধের কারণে আপনি অপরাধীদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবেন। তাহারা বলিতে থাকিবে, এই কিতাবের হইল কি! উহাতো ছোট বড় কোন আমলই ছাড়ে নাই। সমস্ত আমলকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহাদের সমস্ত আমলই তথায় তাহারা উপস্থিত পাইবে। আর আপনার প্রতিপালক কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। (সূরা কাহফ ঃ ৪৯)

অত্র সূরা-এর শেব্ণে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি কিয়ামত দিবসে সকলের কৃত আমল সম্পর্কে খবর দিবেন।যেই দিন সকল মাখলূককে তাঁহার নিকট হাযির করা হইবে। আর আল্লাহ্ তা‘আলা সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

> ( আল-হামদু লিল্লাহ! সূরা আন-নূর -এর তাফস্সীর সমাপ্ত হইল.)

# সূরা আল-ফুরকান <br> [পবিত্র মক্কায় অবতীণ] 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহুর নামে



অনুবাদ ঃ (১) কত মহান তিনি যিনি ঢ়াঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাতে তিনি বিশ্বজগতেরে জন্য সতর্ককারী হইতে পারেন। (২) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোন সন্তান গ্ৰহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি পর্তিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন ইহার উপর স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

¡く্ন কাছীর-২৩ (৮ম)
"সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য यিনি তাঁার বান্দার প্রতি কিতাব আল-কুরजান অবতীর্ণ ক্রিয়াছেন এবং উহাতে একটূও বক্রুত রাঢখন নাই বরং সম্পূর্ণ সরুল সহজ করিয়াছেন ভ্যে উহা এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং ভেই সকল মু’মিনগণ নেক আমল করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করে"। (সূরা কাহ্ফু : ১-২)

এখানে আল্লাহ্ ত'আলা ইরশশাদ কর্রিয়াছেন :


 जতএব الذى نزل الفرتان -এর অর্থ হইন "यিिি বারবার পবিত কুরআনের আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ করিয়াছেন"। আর जनাত্র ইরশাদ হইয়াছ্ :

"অার বেই কিতাব বারবার তাহার রাসূলেের খ্রতি নাযিল করা হইইয়াছে আর ব্যই কিতাব পৃর্বে একবারই নাयিল করা ইইয়াহে"। (সূরা নিসা: ১৩৬)

রাসূলूল্মাহ্ (সা)-এর পৃর্বে ハেই সকল কিতাব নাবিন হইয়াছিল উহার সম্পূর্ণটাই একবারইই সংশ্মিষ্ট রাছূদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছিন। কিন্দু রাসূনুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরजান মজীদকে (সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ) অब्रजল্প কর়্িয়া নাযিল করা হইয়াহে। দীর্घদিন যাবৎ কিছू আয়াত; কিছू আহকাম ও কিছू সূরা অবতীর্ণ হইতে থাকে। (এবং তেইশ বৎসরে পূর্ণাপ কিতাবের র্রপ ধারণ করে) এইভাবে বেই রাসূন্ের প্রতি
 অত্র সূরায়-ই ইরশাদ ইইয়াছে :

"আর কাফিররা বলিল, তাহার উপর একবারই যেন কুরআন অবতীর্ণ করা হইল না? বস্তুত এইউাবে অবতীর্ণ করিয়া আমি আপনার অন্তরকে শ্ক্তিশালী রাখি। আর আমি ক্রমেক্রমম নাযিল করিয়াছি। আর তাহারা যেই আশাার্যজনক প্রশ্নই আপনার নিকট উত্থাপন করুক না, কেন আমি উহার সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনা ভংগিতে উত্তম জবাব বলিয়া দেই"। (সূরা ফুরকান ঃ ৩২)

আর এই কারণেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনকে ফুরকান বলিয়াছেন, কারণ, উহা হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গুমরাহীর; হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়।
 কে স্বীয় বান্দাও বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। আল্ধাহর বান্দা হওয়া তাঁার একটি বিশেব মর্যাদা। আর এই কররণেই আল্নাহ সর্বাপপ্ষা উত্তম সময়খলিতে তাঁাকে স্বীয় বান্দা

 করাইয়াiছিলেন"। (সূরা ইসุরা : ১)

 ইবাদंত করিতত দঙায়সান হয় তथন তাহারা তাহার নিকট ভিড় করিতে উদ্যত হয়" ( সৃরা জিন্ : ১৯)।

রাসূলূল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার উল্লেখ করিতে গিয়া ইরশাদ করেনঃ

"সেই স্ত্তা বড়ই বরক্র্ময় খি́নি স্বীয় বাদ্দার প্রতি কুরআন অব্তীর্ণ করিয়াছেন বে, তিনি সমঞ্গ বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতে পারেন"।

আল্লাহ্ ত'আना রাসূলূল্木াহ্ (সা)-এর প্রতি এমন এক মহানগ্রন্থ অंবতীর্ণ করিয়াছেন

 "প্রশंংসিত ও হিক্মতওয়ালা आল্লাহর নিকট হইতে নাযিनকৃত"। आল্লাহ এমंন মহা গ্গচ্যের বাণী আকাশের নিচে ও যমীনের উপরে সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূনূল্নাহ্ (সা)-কে নির্বাচন করিয়াছেন। রাসূলূল্নাহ্ (সা) ইরশাদ
 জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।"

তিনি আরো বলেন :

"আমাকে পাচর্টি বিশেষ বস্ডু দান করা হইয়াছ্, যাহা আমার পৃর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই"। অতঃপর তিনি উহার উল্নেখ করিয়া বলেন, আমার পৃর্বে কেবল निंজস্ব কাওत্মে প্রতিই কোন নধীকে প্রেরণ করা হইত, কিত্তু আমাকে সমগ্ণ মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা ইইয়াছে। বেমন পবিত্র কুরানে ইরশ্রাদ হইয়াছছ :

## 

"আপনি বলিয়া দিন, হে" লোক সকল! आর্মি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। (সুরা জার্যাফ ঃ ১৫৪) আমাকে তোমাদের নিকট সেই মহান

সత্তা প্রেরণ করিয়াছেন যিনি আসমান ও যমীন সমূহের অধিপতি। যাঁহার - ছও শা্ দ্বারা সকল বস্তুর অস্তিত্ণ লাভ করে, তিনিই জীবন দান করেন তিনিই জীবনের অবসান ঘটান। এখানেও ইরশাদ করিয়াছেনঃ

## 

"यিनि আসমান ও যমীনের মালিক, यিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, जার যাঁহার রাজত্মে কেহ শরীক নাই সেই মহান সত্তা ঢাহার বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআান जবতীর্ণ
 বস্তু সৃళ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ কর্রিয়াছেন। অর্থাৎ ঢাহার সত্তা ব্যতিত সকন বন্বুই তাঁহারই সৃষ্ট, তিনিই সকলের পালনকর্ত, সকলের মালিক ও সকলের মবূদ ও উপাস্য এবং সকন ব্যুই তাহারই অধিনম্থ।


অনুবাদ : (৩) আর ঢাহারা ঢাহার পরিবর্ত্ত ইলাহরূণে่ গ্হণ করিয়াছে অপররক যাহারা কিছूই সৃট্টি করে না এবং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজদিগের অপকার অথবা উপকার করিবার কমতা রাথে না এবং জীবন মৃত্যু ও পুনরুথ্খানের উপরও কোন ক্ষমতা রাথে না।

जাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'আালা ইরশাদ করেন ঃ এই সকল মুশরিকরা এতই মূর্খ বে, তাহারা এমন সকন প্রতীমার উপাসনা করে যাহারা কোন ক্ষতার অধিকারী নহে। তাহারা একটি মাছির ডানা সৃষ্টি করিতেও সক্ষ্ম নহে। বরং উগাদিগকেই তৈয়ার করা হইয়াহে। তাহারা নিজ্রেরেও কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করিতে সক্ষম নহে"। অথচ বেই মহান সত্তা সকন ব্যুর সৃষ্টিকর্ত যিনি সর্বময় কর্তৃত্তের অধিকারী তাহারা সেই মহান সত্তার উপাসনা করে না।
"আর তাহাদের সেই সকল উপাস্য কাহাকেও মৃত্যু দানের ফ্ষমতা রাথে না অনুরুপ কাহাকেও থ্রথমবার জীবন দিতে পারে না আর পুনর্জীবন গানেও সক্ষম নয়। বরং তাহারা সকলেইই সেই মাহন সত্তার নিকট প্রত্যাবর্তীত হইবে। সেই মহান আল্লাহৃই

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই কিয়ামত দিবসে তাহার নিকই একত্রিত করিবেন। ইর়শাদ


তোমাদের সকলেরই সৃষ্টি এবং সকলেরই পুনর্জীবন দান আল্নাহর জন্য মোটেই কষককর নহে। এবং ইহা এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করাও এক ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করিবার মতই সহজ। (সূরা লুকমান : ২৮) যেমন ইরশাদ হইয়েছে :
"এক নিমিষেই আমার সকল হুকুম পালিত্ হইয়া যায়"। (সূরা কামার ঃ ২৮-)

মাত্র একটি বিকট শব্দই হইবে, ফলে সকন মৃত জীবিত হইয়া এক ময়দানে একত্রিত হইয়া যাইবে। (সূরা নাযিয়াত ঃ ১৩-১৪)

একটি বিকট শব্দই হইবে। इঠাৎ তাহারা সকলেই জীবিত হইয়া তাকাইতে থাকিবে। (সূরা সাফ্ফাত : ১৯)

একটি বিকট শব্দ হইবে আকস্মিক, তাহারা সকলেই আমার নিকট একত্রিত হইবে (সূরা ইয়াসীন : ৫৩)।

আল্লাহ়ই মহাশক্তির অধিকারী। অতএব তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহৃ নাই। আর কোন প্রতিপালকও নাই। অন্য কাহারও উপাসনা করা সমীচীনও নহে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহাই সংঘটিত হয়, যাহা ইচ্ছ করেন না উহা সংঘটিত হইরে পারে না। তাঁহার না আছে কোন সন্তান, আর না আছে কোন জনক। তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই আর না আছে কোন সাহাय্যকারী। বরং তিনি অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কোন সন্তান জন্ম দেন না। তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। আর তাঁহার কোন সমকক্ষও নাই।



অনুবাদ : (8) কাফিন্রা বলে, ইহা মিথ্যা ব্যতিত কিছ্ছই নহে, লে উহা উদ্জাবন করিয়াছছ এবং ভিন্ন সস্প্রদায়ের লোক তাহাক্ এই ব্যাপারে সাহাय্য করিয়াছে। এইরাপ উহারা অ্রবশ্যই यুनুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। (৫) উহারা বলে এঔ্িতো সে কালের উপকথা, যাহা লে নিখাইয়া নইয়াছে, এইখলি সকাল-সষ্ষ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়। (৬) বল, ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন यিনি আকাশমভনী ও পৃথিবীর সমৃদ্য রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ পবিত্র কুর্র্ন সস্ষক্ধে কাফিরাই মূর্থতপূর্ণ কথা বলে, উল্লেথিত আয়াতে


 কাও৷ হইততে তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।
 একটি অন্যায় অপবাদ দিয়াছছ"। তাহারা ইহ ভানভবেই জানে বে, তাহাদের এই কথা সশ্পূর্ণ বাতিন। এবং তহারাই বে এই বিষয়ে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে উহাও তাহারা জানে।


আর তাহারা ইহাও বলে ভে এই কুরআান তো পৃর্ববর্তীদের কল্পিত কাহিনী, তাহ এই याক্তি निথिয়া লইয়াছে। তাহারা নিকট পাঠ করা হয়"। তাহদের এই বক্তব্য সশ্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইহা তাহাদের মূর্ৰতার স্পষ্ট প্রমাণ।

কারণ এই বাষ্তবত সম্পর্কে সকলেই তখন জ্ঞাত ছিল বে, হयরুত মুহম্মদ (সা) তাঁহার জীবনের প্রারু হইতে শেষ জীবন পর্যত্ত কখনও নিখিতে জানিতেন না। তাঁহার জন্ম ইইতে নবুওয়াত প্রাধ্তি পর্যত্ত চন্নিশ বছর এবং তাহার tৈশশব, ককশর ও বৌবন সবই এই সকল কাফিরদের সম্মুখেই কাটিয়াছে। তাঁহার গমনাগমন, তাঁারারা চানচলন, তাঁহার সত্যতা, পবিত্রত, আমানত্দারী এবং তিনি बে সর্বপ্রকার অশ্ধীলতা ও অসচ্চর্রিত্রতা ইইতে দূরে ছিলেন। এই সব কিছুই তাহাদের জ্ঞাত। এমন্কি তাহারাই নবুওয়াত প্রাপ্রির পূর্বে তাঁহাকে ‘আল-আমীন-বিশ্বাসী’ উপাধীতে ভূষিত কর্রিয়াছিন। তাহারা তাহার

সত্যতা ও সদাচার সম্পর্কে ভালভাবে জানিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা তাঁহাকে যখন রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া সম্মনিত করিলেন তখন তাহারা তাঁহার প্রতি শত্ুুতা পোষণ করিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার অশোভন বাক্যালাপ করিতে তরু করিল। তাঁহারা কখনও তাঁহাকে যাদুকর, কখনও পাগল, কখনও কবি এবং কখনও তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিত। অথচ প্রত্যেক জ্ঞানীলোক ইহা জানিত যে, তিনি এই সকল অমূলক অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

## ইরশাদ হইয়াছে :


"আর্পান দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কির্রপ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথ চলিতে তাহারা সক্ষম হইতেছে না"। (সূরা ইসরা ঃ 8b-) কাফিররা বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে উহার জবাবে আল্লাহ বনেন :
"হে নবী! আপনি ঐ সকল কাফ়িরদিগকে বলিয়া দিন, এই কুরআনকে তো সেই মহান আল্লাহ-ই নাযিল করিয়াছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্যবস্তু ও গে!পন রহস্য সমূহকেও ঠিক তদ্দুপ জানেন, যেমন জানেন সম্মুখ দৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহকে"। তাই এই কুরআন মানুষের রচিত হইতে পারে না।

তিনি অবশ্যই বড় ক্ষমাকারী ও দয়াবান। তাঁহার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি পরম বৈর্যশীল। যেই ব্যক্তি মহা অপরাধ করিয়া তাওবা করে তিনি তাহার তাওবা কবৃল করেন। অতএব ঐ সকল কাফির যাহারা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে; তাঁহাকে অমূলক অপবাদে অভিযুক্ত করে, তাহারা যদি তাহাদের অপরাধ হইতে তাওবা করে এবং ইসলাম্মে সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্থহণ করে তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :



" বেই সকল লোক এই কথ্থা বলে যে, আল্লাহ্ তিন জনের তৃত্তীয় তাহারা অবশ্যই কাফির। মাবূদ ও উপাস্য তো কেবল একমাত্র আল্মাহ। যদি তাহারা তাহাদের বক্তব্য হইতে বিরত না হয় তবে ঐ কাফিরদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে ইইবে। ইহার

পরও কি তাহারা জাল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হইবে না। আর অল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল বড়ই बেহেরবান"।

আরো ইর্রশাদ হইয়াছে :


"যাহারা মু’মিন পুরু্ব ও মু’মিন নারীীণকে দিয়াছে, অতঃপর তাহারা তাওবা করে নাই তাহাদর জন্য রহহিয়াছে জাহান্নাম্মের শাস্তি এবং দহনকারী আयাব অর্থাৎ এত বড় जপরাধ করিবার পরও यদি তাহারা অনুতণ্ত হইয়া আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে তাহাকে তিনি ক্মা করিয়া দিবেন। হगরত হাসান বাস্রী (র) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অনুপ্রহ ও তাঁহার মহানুভবতার প্রতি লক্ষ্য কর বে, বেই সকন লোক তাহার অनী ও থ্রিয় বান্দাগণকে হত্যা কর্য়য়িন, তিনি তাহাদিগকেই তাওবা করিতে আহবান করিয়াছেন।


## 

 =.





.


অনুবাদ ঃ (৭) উহারা বলে, এ কেমন রাসৃন যে আহার করেরে, এবং হাটেবাজারে চলাফিরা কর্র; ঢাহারার নিকট কোন ফিরিশিশ্তা কেন অবতীর্ণ কর্গা হইন না বে তাহা» সংণে थাকিত সত্তক্কারীরূপপ? (৮) ঢহাকে ধনভাঔার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন, যাহা হইতে সে আহার সং্গহ করিতে পারে? সীমালংঘनকারীীরা আরও বলে, ঢোমরা ঢো এক যাদুগস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিত্ছছ। (৯) দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়, উহারা পথজ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না। (১০) কত মহান তিনি যিনি ইচ্মা করিলে তোমাকে দিতে भারেন ইহা অপেক্ষা উক্কৃষ্টতর বস্জু. উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদীনানা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন थাসাদসমূহ। (১১) কিন্ট্র উহারা কিয়ামতকেই অম্ধীকার কর্যিয়াছে এবং যাহারা কিয়ামতকে অন্থীকার করে তাহাদিগের জন্য অমি প্রষ্তুত রাখিয়াছি জ্রান্ত অগ্নি। (১২) দূর হইঢে অগ্নি যখন উহাদিপকে দেথিবে তথন উহারা শনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার; (১৩) এবং যখন উহাদিগকে শৃঙ্丬লিত অবস্शায় উহার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে ঢখন উহারা তথায় ধ্বংস কামনা করিবে। (১৪) উহাদিগকে বলা হইবে, আজ তোমরা একবার্রের জন্য ঞ্পংস কামনা করিও না, বহবার ধ্ণংস হইবার কামনা করিতে থাক।

ঢাফসীর ঃ আল্নাহ্ ত'আানা ইরশাদ করেন, এই সকল কাফির্ররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুত পোষণ করে, সঠিক কোন দলীল প্র্াণ ছাড়াই সত্যকে অস্বীকার করে। এবং রাসূनূল্মাহ (সা) বে অন্যান্য মানুষ্ের মত পানাহার করে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য বাজারে গমনাগমণ করেন; ব্যবসা-বাণিজ্য করে কেবল ইহাকে কারণ দর্শাইয়া ঢাঁহারা রিসালাতকক অমান্য করে।

তाशारा বनে,
 , আর আমাদের মতই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য হাটে বাজারে চলাচল কর । করিবার জন্য আল্লাহ্র পক্ক হইতু কোন ফিরিশিশ্ত কেন আসে না। আর কেনই বা কোন ফিরিশ্তা আপমন করিয়া ঢাঁহার সহিত ভীতি প্রদর্শন করে না। ফির আউন হযরত মূসা (আ) সম্বক্ধে বनিয়াছিন :

ইব্ন কাছীর——৪ (৮ম)

মুসা (আ)-এর প্রতি স্বর্ণ্রে চুড়ি কেন নিক্কপ করা হয় না, আর কেইই বা তাহার সহিত ফিনিশিশ্তণণণর আগমন ঘটে না (সূরা যুথরুক : ৫৩)। এই সকল কাফির্দের বক্তব্যও ফির‘আউনের বক্তব্যের অনুজ্রপ। ব্যুত তাহাদের সকলের চিন্তাধারা একই

 তাহার বাগান থাকিত যাহা হইতে সে খাইত। বয়ুুত আল্লাহ্র পক্কে ইহা মোটেই কঠিন নহে, কিন্দু তিনি বিশশষ হিক্মতের কারণে এমন করেন না।

## 

আর যানিমরা বলে বে, তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্থন্ত লোকের অনুসরণ
 হে রাসূল। আপনি লক্ষু কর্রন বে, তাহারা আপনার সম্থc্ধে কি সকল অপনাদমূলক কথা বनिয়া থাকে। ফলে তাহারা ওমরাহ হইয়াছে। তাহারা আপনাকে, যাদুকর, যাদুগ্থস্থ, পাগन, কবি ও মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করে। ভ্যু ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান আছে সেও ইহা অস্বীকার করিচে এবং ঐ সকল কাফির্রদের মিথ্যা অপবাদকে মিথ্যা বলিয়াই মানিতে বাধ্য হইবে। এইভাে তাহারা পথज্রষ্ট হইয়াছে এবং সঠিক পথ চলিতে অক্ষ হইয়াছে। ব্যুত হক্ হইতে યেই ব্যক্তি বিচ্যুত হইয়াছে লে যাহাই ধারণা কর্কক না কেন, সে গ্বেরাহ ও পথష্রষ। কারণ হক্ একটি, একাধিক নহে এবং উহার পথও একটি। এই আলোচনার পর আল্gাহ্ ত'অলা বলেন, এই সকল কাফির্রা রাসূলুল্মাহ্ (সা.)-এর সত্য প্রমাণিত হইবার জন্য তাঁহার যেই সকল জিনিস হওয়াকক জরুরী মনে করিতেছে আল্লাহ্ ইष্ম করিলে উহা অপেক্প অধিক উত্তম বব্তু ও তাহাকে দুনিয়াতেও দিতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে :

"সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্মা করিলে উহা হইতেও অধিক উত্তম বস্থু আশ্নাকে দান করিতে পারেন"।

गুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা পাথরে নির্মিত প্্যেক ঘরকে "הصر" ‘প্রাসাদ’ বলে। চাই উহা ছোট হউক কিংবা বড় হউক। সুফিয়ান সাওরী (র) ... খায়সামা (রা হই! $\overline{\text { বর্ণিত বে, নবী (সা)-কে আল্লাহ্ ত'আলার পক্ষ থেকে বলা হইল, যদি আপনি }}$ চান তাহা হইনে यমীনের সমস্ ধনভাঔার ও তাহার চাবি আপনাকে দিয়া দেই যাহা আপ.নার পৃর্বে কাহাকেও দেই নাই। আর আপনার পরেও কাহাকে দিব না। ইহাতে আध नার আল্লাহ্র নিকট বে মর্যাদা রহিয়াছে য্রাস কর্গা হইবে না। নবী (সা) বলিলেনন, ঐ সব आখিরাতে আমার জন্য জমা রাথিয়া দেন। তখন মহান আ|্gাহ এই আয়াত تَبْرَ


 তাহাদের কোন উদ্দেশ্য নাই। বরং কিয়ামাতের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস় নাই বলিয়াই তাহারা এই শ|্তুত পোযণ করিয়া এইর্রপ মত্ত্য্য করে। |
 কর্রিয়া রাখিয়াছি।

সাওরী (র) .......... সাঈদ ইব্ন জ্রাইর (রা) হইতে বর্ণিত। জাহান্নাম্মে মধ্বে পৃজের একটা ওয়াদী ও উপাত্যকার নাম ‘সাইন’।


আর জাহান্নাম তাহাদিগকে যখন দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার ক্রেধ্বর ও চিৎকার cুনিতত পাইবে। সুদ্দী (র) বলেন, একশত বৎসর্রর দূরুত্ম হইতে জাহন্নাম তাহাদিগকে দেখিয়া চিৎকার করিবে। অন্যা ইররাদ হইয়াছে :

"যখন কাফির্রদিগেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার চিৎকার শনিত্ত পাইবে এবং উহা এমনভাবে ছুটিতে থাক্বেবে বেন, কাফিরদের প্রতি ক্রোধে ফँটিয়া যাইবে"। (সূরা মুল্ক ঃ ৭-৮)

ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, ইদ্রীস ইব্ন হাতিম (র) ..... খালিদ ইব্ন দুরাইক (র) জনৈন সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন, ব্যে কথা আমি বলি নাই বেই ব্যক্তি উহা আমার প্রতি সম্বক্সিত করিয়া বলিবে বা তাহার আব্বাআা্মা ব্যতিত অন্যের প্রতি নিজেকে সম্ধক্ধিত করিরেবে কিংবা তাহার নিজম্ব মাওনা ও মুনীবকে বাদ দিয়া অন্যকে মুনীব বলিবে, जে যেন দোয়ে তাহার বাসস্থান বানাইয়া লয়। অन্য এক রিওয়ায়েতে রহহিয়াছে, লে যেন জাহান্নামের দুই চক্কুর সধ্যजাপে তাহার বাসস্থান কর্রিয়া লয়। রাসূলूন্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহন্নাম্মে কি চন্মু আছে? তিনি বলিলেন, তুমি কি আল্নাহ্কে ইহা বनिতে پন নাई।

যখন জাহান্নাম তাহাদিগক্কে দূর হইতে দেখিবে। বুঝা গেল জাহান্নামেরও চঙ্কু আজে। ইবุন জারীর (র) মুহাশ্মদ ইবุন খিদাশ (র) হইতে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ওয়াসিতী (র) হইতে অত্র সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা কর্য়য়াছেন। ইবৃন জারীর (র) আরো বনেন, আমার পিতা আবৃ ওয়ায়িন (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা হयরত আদ্মুল্নাহ ইব্ন মসউদ (রা)-এর সহিত বাহির হইনাম, আমাদের সহিত রাবী ইব্ন খায়সামও ছিলেন। তাহারা সকলে একজন কর্মকারের নিকট দিয়া অত্ত্রিম

করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবৃন মাসউদ (রা) আণुনের মধ্য একটি জ্বনত্ত লোহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, রাবী ইব্ন খায়সামও উহা দেখিলেন। কিন্ूু উহা দেথিয়া দোযখের শাস্তির চিত্র তাহার মানষ্টটে চিত্রিত হইন এবং স্বাভাবিকতা হারাইয়া তিনি উহাতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন।

অতঃপর হযরত আদ্দুল্নাহ্ ইবন মাসউদ (রা) ফুরাতের তীরে একটি জ্রু‘;; కুলার নিকট দিয়া চলিতে নাগিলেন। তিনি উহার জৃলন্ত আখ্র দেখিয়াই এই আয়াত পাঠ
 রাবী (র) তখন সজ্ঞাহী হইয়া পড়িলেন। লোক্জন তহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল এবং হযরত আদ্দুল্নাহ ইবন মাসউদ (রা) দ্পিপহার পর্ব্ত তাহার নিকট অবস্গান করিলেন। কিন্ুু তथন পর্যত্ত তাহার জ্ঞান আর ফিরিয়া आসিল না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আমার পিত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লওয়া ইইবে, তখন জাহান্নাম খচ্চরের ন্যায় চিৎকার দিবে। অতঃপর জাহান্নাম পুনরায় আর একটি চিৎকার দিলে সকনেই ভীত সন্ত্রস্থ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিমও অনুর্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লওয়া হইলে জাহনন্নাম সংকুচিত হইবে। তখন আল্লাহ্ ত‘আলা জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা হইল কি! জাহান্নাম বলিবে, ঢে আল্লাহ। এই ব্যক্তি তো আপনার নিকট জাহান্নাম হইতে আশ্যয় প্রার্থনা করিত। এবং এখনও সে আপনার নিকট আশ্র্য় প্রার্থনা করিতেছে। তখন আল্লাহ্ তাহার প্রতি অনুগ্য করিবেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হুুম করিবেন। অনুর্রপভাবে আরো এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য টানিয়া লওয়া হইনে, সে বনিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার প্রতি তো আমার এইর্রপ ধারণা ছিন না। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার ধারণা কি ছিন। সে বनিবে, আপনার রহমত আমার প্রতি বর্ষিত হইবে, ইহাই আমার ধারণা ছিল। তখন আল্লাহ বলিবেন, উহাকে ছাড়িয়া দাও। আর এক ব্যক্কিকে যখন জাহন্নামের দিকে টানিয়ো নওয়া হইবে। তখন জাহান্নাম উহাকে দেখিয়া খচ্চর বেমন খাদ্যের জন্য চিৎকার করে, তেমনি ভয়ানক চিৎকার দিবে এবং এমন বিকট শদ্দ কর্রিবে যে, সকনেই আতংকগ্ম্থ হইবে। হাদীসের সনদ বিওদ্ধ।

আবুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার উবাইদ .... ইবন উমাইর হইতে سَ ا কর্রিবে বে, সকল ফিরিশ্তা ও সকন নবী ভীত সন্তস্থ হইয়া সিজ্দায় অবনত হইবেন। এমনকি হযরত ইব্রাহীম (অ) ও স্বীয় হাঁটুর উপর অবনত হইয়া পড়িবেন এবং

বলিবেন, হে আল্নাহ্! আজ তো কেবন আপনার নিকটই আমার জীবন রক্ষার জনjই প্রার্থনা করিব।

"আর যখন তাহাদিগকে হাত পাও বাধধিয়া একটি সংক্রীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে"। কাতাদাহ (র) হযরত আবূ আইউবের সূত্রে হযরত আব্দুল্মাহৃ ইবৃন আমের (র) ইইতু বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন ভেমন বর্শার মাথায় লোহা গাড়িয়া দেওয়া হয়, অনুর্রপভাবে ঐ সকল কাফির মুশরিকদিগকে ও জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে গাড়িয়া দেওয়া হইবে। আব্দুল্gাহ ইব্ন ওহব (র) বলেন, নাফি ইব্ন ইয়াবীদ (র) ইয়াহইইয়া ইব্ন
位
 করিবে। যেমন পেরেগ প্রাচীরের সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করে।

তাহারা দোयখের মধ্যে সুত্রুকে ও ধ্রংসকে ডাকিতে থাকিবে। তাহাদিগকে বলা शইরে وَادْعْوْا


ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (রা) ..... হয়র আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইত়ত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন’ঃ জাহান্নামের মধ্যে সর্বপ্রথম ইবৃলীসকে আাুনের পোশাক পরিখান করান হইবে। সে উহা নিজ্জের ঙ্রর উপর রাখিয়া পিছন হইতে টানিয়া টানিয়া চলিবে এবং তাহার সন্তানও অনুসারীরা তাহার পিছনে পিছনে চালিতে थাকিবে। তখন ইব্নীস ও তাহার সন্তানরা মৃত্যুকে কামনা করিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডাকিও না বরং অনেক মৃত্যকে ডাক। হাদীসটি সিহাंহ সিত্তার কোন গ্র্থকার বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (ন) আহমাদ ইব্ন সিনান সহ আফ্ফান (র) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণना করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।
 ज़ाফनীী কর্রিয়াছেন "অজ তোমরা একটি ঋ্রংসকে ডাকিও না, ব্রং তোমরা অনেক ঞ্পংনকে ডাক"।
 একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। यथा দूর্ভাগ্য, क্ষতি ও ধ্ৰংস। यেমন মূসা (আ) ফिর আউনকে বनिয়াছিলেন

আমার ধারণা মতে তুমি ধ্রংস হইবে"। এবং এই অ.্থে উবাইদুল্নাহ ইব্ন যাব‘আরী নিল্নের কবিতায় উল্নেখ করিয়াছেন :

إذا جَارى الشيطـان فیى سـنـ الـنى ... و مـن مَال ميله مُثْبور -



অনুবাদ : (১৫) উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয় না স্থায়ী জান্নাত, যাহার थতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে মুত্তাকীদিগকে? ইহাই তো তাহাদিগের পুরকার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) সেথায় তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং ঢাহারা স্থায়ী হইবে; এই থ্রতিশ্রুতি পুরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ন।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'‘আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) কাফির্রদের ハ্যেই অবস্থাসমূহ আমি উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ কিয়ামত দিবলে তাহাদিগকে উপুড় করিয়া দোयখে নিক্ষেপ করা হইরে। তাহারা দোযখ্খর ক্রোধ ও বিকট চিৎকারের সম্মুখীন হইবে এবং তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া দোযখের অতি সংকীর্ণ স্থানে আব্ধ করা হইবে, বেখানে তাহারা কোন প্রকার নড়াচড়া করিতে সক্ষম হইবে না। ছুটিতেও পারিবে না আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে না । কাফিরদের এই সকল অবস্থা উত্তম না কি মুত্তাকীগণের জন্য প্রস্ুুছ চিরশান্তি নিকেতন জান্নাত উত্তম। যাহা আল্লাহ্ ত'আানা তাহাদের অনুগত্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে দান করিবেন।
 জন্য নানাপ্রকার সুস্বাদ খাদদ্রব্য, পানীয় বস্शু ও পোশাক পরিচ্দদ, তাহাদের জন্য মনোরম বাসস্ছান মনোহরী দৃশ্যসমূহ ও আরোহনের জন্য নানা প্রকার সাওয়ারী। যাহা কোন চক্কু দর্শন করে নাই কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। আর কাহারও পক্ষে উহার কল্পনা করাও সম্ভব নহে। আর ঐ শান্তি নিকেতন বেহেশতে তাহারা চিরকালিই অবস্থান করিবে। কথন ও তাহারা উহা ইইতে পৃথক হইবে না। আল্লাহ্ ত‘আলা অনুগ্পৃর্বক তাহার ঐ ঐকল বান্দাগণের জন্য ঐ চিরশান্তির ওয়াদা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ
 যাহ পার্থনাযোগ্য অর্থাৎ এই ওয়াদা অবশ্যাই পালিত হইবে"। आবূ জাফর ইবৃন জরীর
 অর্থ
 অর্থ করিয়াছ্ন, ইহ আল্মाহর উপর এমন একটি ওয়াদা याহার জন্য তাহার ন্লক
 (র) বনেন, ফिরিশিশ্তাগণ আল্লাহ্র নেক বান্দাহগ্ণণ জন্য আল্লাহৃর নিকট তাহার প্র্র্র্ণতি পালনের জন্য প্রার্থনা করিবে। ঢাঁহারা বলিবে :
"टে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি नেই সকল বোহশতনমূহ্রে তহাদিগকে দাখিল করুন। তাহদের সহিত আপনি যাহার ওয়াদা কর্কর্যাছছে"।

আবূ হাंযिম (র) বলেন, কিয়িমত দিবসে মু’মিনগণ বলিরেনে, "দে आমাদের প্রিপালক! আমরা আপনার নির্দেশ পানन কর্যিয়াছি, অতএব আপনি আপনার ওয়াদা পালন করুন্ন"। আলোচ্য আয়াতে এই বিষয়টিকে আল্লাহ্ ত'আলা উল্নেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ ত"অালা অত্র সূরায় প্রথম জাহান্নামীদের উন্লেv করিয়া পরে জান্নাতীগণের
 করিয়া পরে জাহান্নামীদের ঊন্লেখ করিয়াছ্ছন। ইর্শশাদ হইয়াছছ :

"বোহেশত্র এই মেহমানী কি উত্রম, না দোযখের যাক্মম গাছ, আমি তে উহাকে यानिমদের জন্য শাস্তির বষ্থু করিয়াছি। উহা দোय:খরর মূল হইঢে উৎপন্ন হয়। উহার ফল এতই বিশ্রী যেল উহা সর্পের ফণা। অতঃপর দোযথীরা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহ দ্বারা তাহারা পেট ভর্তি করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে .পৃজের সহিত ফুট্ত পানি মিখ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। অবশশবে দোযখই তাহাদের বাসস্হান হইবে। তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুুদিগকে অমরাহ পাইয়াছিন। ফলে তাহারা তাহাদের অনুকরণ করিয়া দ্রুত চলিতেছিন"। (সূরা সাফ্ফাত ঃ ৬২-৭০)

 قَوْمًا بورِا


অনুবাদ : (১৭) এবং বে দিন তিনি একত্র করিবেন উহাদিগকে এবং উহারা আল্লাহ্র পরিবর্ত্ত যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরাই কি আমার বান্দাদিগকে বিল্রান্ত করিয়াছিলে না উহারা নিজেরাই পথল্টষ্ট হইয়াছিন? (১b) উহারা বনিবে، পবিত্র ও মহান তুমি! ঢোমার পরিবর্ত্ত আমরা অन্যকে অভিভাবকরূণপ প্রহণ করিতে পারি না; ঢুমিই ঢো ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের পিত্পুক্রুদিগকে ভোগ সষ্ভার দিয়াছ্নিন; পরিণামে উহারা উপদেশ বিশ্মৃতি इইয়াছিল এবং পরিণণ হইয়াহিল এক ঋ্木ংসथাণ্ত জাতিতে। (১৯) आল্লাহ মুশ্রিকদিগকক বলিবেন, তোমরা যাহা বলিতে উহারা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং প্রত্রোধ করিতে পার্রিবে না, সাহায্যও পাইবে না। তোমাদিগের মধ্যে বে সীমালংঘন কর্রিবে আমি ঢাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাইব।

ঢাফ্সীর : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ত'আলা মুশরিকদিগকে ফিরিশত৷ এবং তাহাদের অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করিবার কারণে ধমক দিবেন ও তিরষ্কার
 বেই দিনে আল্লাহ মুশরিকদিগকে এবং তাহাদের উপাস্যদিগকে একত্রিত করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উপাস্য হইললেন হযরত ঈসা, উयাইর ও ফিরিশতাণণ।

## 

তখন তিনি বলিবেন, তোমরাই কি আমার এই সকল বান্দাদিগকে গুমহার করিয়াছিলে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ্কল উপাস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তোমরাই তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছিলে, না কি তোমাদের দাওয়াত ছাড়াই তাহারা নিজেরাই তোমাদের উপাসনা করিত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়ছে :




"আর যখন আল্ধাহ বলিবেন રহ ঈসা! তুমি কি মানুষকে ইহা বলিয়াছিলে ভে, তোমরা আমাকে ও আমার আল্ধাহকে উপাস্য মানিয়া লও। তিনি বলিবেন, সুবহানাল্ধাহ! ল্যই বিষয়ের আমার কোন হক্ নাই, উহা আমি বলিতে পারি না। यদি আমি বলিয়াই থাকি তবে উহা তো আপনি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছ্ছন। আপনি তো আমার জন্তরের কথ্যা ভানই জানেন। কিন্ুু আমি আপনার গোপন কথা জানি না। অবশ্যুই আপনি সকল গায়েবের খবর জানেন। আমি তো তাহাদিগকে কেবল উহাই বনিয়াছি, যাহার আপনি আমাকে নির্দ্রশ কর্রিয়াছেন। (সূরা মায়িদা : ১১৬-১১৭)

আর অন্যান্য উপাস্যগণ কিয়ামত দিবসে বেই জবাব দিবে আল্লাহ্ উহার উল্লেখ করিয়া বলেন :

তাহারা বলিবে, সুবাহানাল্ধাহ! আপনাকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকে কার্यনির্বাशী হিসাবে প্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমটীন নহে। অর্থাৎ ইহ বেমন আমাদের পক্ষে উচিৎ নহে অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল মাখলূক্কে পক্ঝও উচিৎ নহে। ঐ সকল কাফিররা আমাদের নির্দেশ ও সশ্পতি ছাড়াই আমাদের উপাসনা করিয়াছে। বস্గুত আমরা তাহাদের ও তাহাদের উপাসনা হইতে সশ্পুর্ণ মুক্ত। অন্যত ইরশাদ হইয়াছে :

" অার যেই দিন আল্ধাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে একত্রিত করিবেবন, অতঃপ্র তিনি ফিরিশতাগণকে বলিবেন তাহারা কি তোমাদের উপাসনা করিত। তাহারা বলিবে সুবशানাল্নাহ! (সূরা সাবা : 80) কোন কোন কারীগণ আলোচ্য আয়াতে ن نتـخن নূন্তে পেশ সহ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ আমাদিগকে উপাস্য মান্য করা কাহারও পক্ষে উচিৎ নহে। কারণ, আমরা তো আপনারই গোলাম এবং আপনারই মুখাপপকী। そব̣न কাছীর——《 (b-ম)
 ভোগ বিলাসের বস্তু দান করিয়াছেন; তাহারা দীর্ঘায়ূ লাভ করিয়াছে, ফলে আপনার পয়গম্বারগণের মাধ্যমে যেই নসীহতও উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা তাহারা ভুলিয়া
 আব্বাস (রা) বলেন, بـب অ অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাসান বাস্রী ও মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন, بـو অর্থ যাহার মষ্যে কোন কল্যাণ নাই। ইব্ন যাব আরী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কবিতা বলেন যেখানে بـور এর অর্থ ধ্ধংস নেওয়া হইয়াছে :
يـا رسـول الملل ان لسـانـى * راتق مـا فتقت اذ انـا بـور

আল্নাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

তোমরা যেই সকল উপাস্যদের উপাসনা করিতে তাহাদের সম্বন্ধে যেই সকল কথা বলিতে যে, তাহারা তোমাদের জন্য কার্यানির্বাহী এবং তাহারাই আল্মাহ্র নৈকট্য লাভে তোমাদের সহায়তা করিবে। আজ তাহারা তোমাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে, যে আল্লাহ্কে বাদ দিয়া ঐ বস্তুর উপাসনা করে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবে না। আর বস্তুত তাহারা তো তাহাদের উপাসনা সম্পর্কে গাফিল। আর যখন সকল মানুষ একত্রিত করা ইইবে, তখন ঐ সকল উপাস্য তাহাদের উপাসকদের বিরোধী হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করিয়া বসিবে। (সূরা আহকাফ ঃ৫-৬)
 আযাবকে হটাইতে সক্ষম হইবে না আর কাহারও সাহায্যও পাইবে না"।
 যুলুম কর্র্রেবে অর্থাৎ আল্লাহর সহিত শিরক করিবে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব"।


অনুবাদ ঃ (২০) তোমার পৃর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটেবাজারে চলাফিরা করিত। হে মানুষ! আমি তোমাদিগের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি। তোমরা ধৈर্য্যধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক তো সমন্ত কিছু দেখেন।

তাফসীর ঃ আল্নাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পৃর্বে তে আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সকনেই পানাহার করিতেন, এবং হাটে বাজারেও চলাচল করিতেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। অথচ ইহা তাঁহাদের নবুওয়াতের মর্যাদা বিরোধী ছিল না। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে এমন উত্তম গুণাবनীর অধিকারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এমন প্রশংসিত কর্মকাণ্েে লিপ্ত ছিলেন এবং এমন স্পষ্ট নির্দশনাবলী ও আলৌকিক ঘটনাবলী পেশ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বুঝিতে সক্ষম হইত যে, তাঁহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা পেশ করিয়াছেন উহা সত্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"আর আপনার পূর্বে তে রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাঁহারা জনপদবাসী পুরুষ লোক-ই ছিলেন"। (সূরা ইউসূফ : ১০৯)
"আমি তাহাদের এমন শরীর সৃষ্টি করি নাই যে, তাহাদের পানাহারের প্রয়োজনই হয় না"।


আর আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষার বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা অপর কিছু সংখ্যক লোককে পরীক্ষা করিয়া থাকি। এইভাবে কে আল্নাহর অনুগত আর কে আল্লাহর অনুগত নহে প্রকাশ্যভাবে উহা আমি জানিতে পারি।
 প্রতিপালক ইহা খুব প্রত্যক্ষ করেন শে, কে নবুওয়াতের উপযুক্ত আর কে নহে। যেমন অन्यర
"আল্মাহ্ তা‘আলা খুব ভাল জানেন যে, নবুওয়াতের মহান দায়িত্রের যোগ্য ব্যক্তি কে, আর কে নহে"। (সূরা আন‘আম ঃ ১২৪)

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াতের অফস্সীরে প্রসংণে বনেন, আাল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি ইচ্ম করিলে সকল নবীকক ধন-সম্পদদর অধিকারী করিয়া দিতাম, তখন এই ধন-সম্পদের লোভে কেইই তাঁারা বিরোধিতা করিত না। কিল্ুু ব্যেহেতু প্রকৃতপক্ষে অনুগত কে ও অবাধ্য কে ইহা পরীক্মা করাই আমার ইচ্ঘ, সুতরাং এমন করা হয় নাই। যুসলিম শরীরফে ইয়াय ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূনুল্নাহ
 হে রাসূল! आমি আপনাকে ও আপনার দারা অন্যকে পরীক্ষা করিব"। মুসনাদh ইমাম আহমাদে বর্ণিত। রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
"यদি आর্মি ই林 কর্রিতাম, তবে আन्नाহ् ত'আলা আমার সহিত স্বণ্ণ ও রুপার পাহাড় প্রবাহিত করিয়া দিতেন"। বিওদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "তাহাকে নবীও বাদশাহ হওয়া এবং রাসূল ও বান্দা হওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিষ্মু তিনি রাসূল ও বান্দা হওয়াকে গ্রহণ করিয়াছেন"।


 حِجراً مَّحْجوْوْا


অনুবাদ : (২১) यাহারা আমার সাক্ষাঢতর কামনা করে না ঢাহারা বলে আমাদিগের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? আমরা আমাদিগের প্রতিপালকরে প্রত্যক্ক কর্নি না কেন? উহারা উহাদ্র অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহার সীমালংঘन কর্রিয়াছে। (२২) বে দিন উহারা ফিরিশ্শ্তাদিগক্ক প্রত্যক্শ করিবে সে দিন অপরাধীদিগের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, রুকা কর, রক্ষা কর। (২৩) আমি উহাদিগের কৃতকর্মஞলি বিবেচনা করিব। অতঃপর সেত্ৰিকে বিক্ষিষ্ট ধৃলিকণায় পরিণত কর্নি। (২৪) সেই দিন হইবে জান্গাতবাসীদিগেন্র বাস্থ্হান উৎকৃষ্ঠ এবং বিশ্বাসস্থল মনোরম।

 নিকট রিসালতসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, আমদের নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয় না কেন? অনাত্ত ইরশাদ হইয়াছে :

"তাহারা বলে, যাবৎ আমাদিগকে সেই বস্তু দান করা ইইবে যাহা রাসূলগণকে দান করা হইয়া থাকে আমরা কখনও ঈমান আনিব না। (সূরা আন'আম : ১২৪) অবশ্য আলোচ্য আয়াতের এক অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের নিকট খোলাখুলিভাবে ফिরিশ্তা প্রেরণ করা হয় না কেন, যাহার আমাদিগকে এই সংবাদ পৌছাইবে বে,

 দিগকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে এবং তাহাও আমাদিগক্কে তোমার রিসালাতের সংবাদ পৌছাইয়া দিবে। এইভাবে তাহারা অহংকার প্রকাশ করিয়াছে।
 তাহারা নিজদিগকে বহৃ বড় বলিয়া ধারণা কর্রে এবং অনেক বৌগী সীমাঅত্র্র্ম কর্রিয়া
 নিকট ফিরিশতগণকেও প্রেরণ করি আার মৃত্তোক জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথাও বনে, তাহারা ঈমান আনিবে না"। (সुরা আন‘আম : ১১১)

"ব্যই দিন তাহারা ফিরিশিতাগণকক দেখিবে সেই দিন অপরাধীদের জন্য কোন আনन্দ বহন করিয়া आনিবে না, আর তাহরা বনিবে, রক্ষা কর রক্ষা কর। অর্থ্গৎ কিরিশিতাগণ দর্শন তাহাদের পক্কে কন্যাণকর নহে বরং সেই দিন তাহাদিগকে দেখিবে সেই দিন হইবে তাহাদের পক্ষে চরম পরিতাপের দিন। আর সেই দিনটি তাহাদের মৃত্যুদিবস, যখন ফিরিশি্তাগণ জাহান্নাম এবং আল্লাহর গयবের সংবাদ দিবে। কাফিরের র্রহ্ বাহির হইবার সময় ফিরিশতাগণ বলিবে, হে খবীশ আঢ্ম! ঋবীশ দেহই হইতে বাহির হও। তুমি উত্ত্ণ হাওয়া, ফুট্ত পানি ও গরম ছায়ার দিকে বাহির হও। কিম্টু তাহারা আঙ্মা বাহির চাহিবে না। এবং সারা দেহে ঘুটাহুটি কর্রিতে থাকিবে। তখন ফিরিশ্তাগণ তাহাকে প্রহার করিতে থাক্বি। ইরশাদ হইয়াছে :
"বেই সময় ফিরিশাগণ কাফির্রের আত্য বাহির করিবে এবং তাহাদের মুখমন্ডনেও প্ঠষ্যদেশে প্রহার করিরে সে অবস্থা যদি তুমি দেখিতে"। (সূরা আনফাল ঃ ৫০)

আল্লাহ্ ত'আান অনাত্র ইরশাদ করিয়াছেন :

"হায়! यদি তুমি ঐ অবস্থা প্রত্তক্ করিতে যখন যালিমরা মুত্যুযত্রণায় লিপ্ত হইবে এবং ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে প্রহার করিবার জন্য হাত প্রসারিত করিবে"। (সৃরা আন অম ঃ ৯২)


"ফিনিশ্শাগণ তাহাদিগকে বলিবে, তেমরা তোমাদের আছ্যা বাহির কর। আল্মাহর উপর তোমরা বে অসত্য কথা বলিতে এবং তাহারা আয়াতসমূহ হইতে বে, অহংকার করিতে উহার কারণণ তোমাদিগকে লাঞ্থ্নাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে"। (সূরা অন‘অম ঃ ৯৩) এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াতত ইরশাদ কর্তিয়াছেন, বেই দিন কাফিব্ররা ফিরিশতাণণকে দেখিবে সেই দিন তাহাদের জন্য আনন্দ বহন করিয়া जানিবে না। অপরপক্ষে যখন কোন মু’মিনের মৃত্যুঘটে তখন তাহাকে কন্যাণ ও সুখ শাত্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। ইরশাদ হইয়াছছ:

"যাহারা এই কথা বলে, আল্লাহ-ই আমাদের প্রতিপালক, অতঃপর তাহারা ইহার উপর দৃঢ়ত অবন্বন করে, তাহার কাছে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকক বলে, তোমরা ওয় করিও না আর চিত্তাও করিবে না এবং তোমরা প্রতিশ্রুত বেহেশতের সুসংব্বাদ গ্থহণ কর। আমরাই পৃথিবীতে ও পরকালে তোমাদ্রের কার্যনির্বাशী। উহার মধ্ব্য তোমাদের সকল কাম্যবস্पू মওজুদ थাকিবে। এবং ফাহা চাহিবে পাইবে। উহা পরম মেহেরেবানও ক্ষমাশীন আল্gাহর পক্ষ হইতে অতিথেয়তা। (সূরা হা-মীম আস সাজ্দা : ৩०-৩२)

বিখ্ট হাদীলে হযরত বারা ইব্ন (রা) হইতে বর্ণিত, "ফিনিশতাগণ মু’মিনের আञ্মাকে বनিবে, পবিত্র দেহে অবস্থিত হে পবিত্র जাা্য! ঢুমি বাহির হও; আল্লাহর রহমতের প্রতি চন। তোমার প্রিপানকের প্রি চন যিনি ক্রেধাব্বিত নহেন"।

সূরা ইব্রাহীম-এর আয়াত :
 আলোচনায় হাদীসটি উল্লেখ করা হইইয়াছে। কেহ কের বলেন, خلـ দ্মারা কিয়ামত দিবস উদ্দেশ্য। মুজাহিদও যাহ্হাক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে উল্লেখিত দুই ব্যাখ্যায় কোন বিরোধ নাই। কারণ, যেমন মৃত্যুকালে ফিরিশ্তাগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে। অনুক্রপভাবে কিয়ামত দিবসেও সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং একটি দিনও কাফিরদের জন্য আনন্দদায়ক হইবে না। উভয় দিনেই কাফিররা জানিতে পারিবে যে তাহাদের জীবন ব্যর্থ। তাহারা ধ্ণংসপ্রাপ্ত। অপরপক্ষে মু’মিনগণকে আল্লাহর অনুণ্ণহ ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেওয়া হইবে।
 তোমরা সর্বপ্রকার কন্যাণণ হইতে বঞ্চিত"।
 বিচারक অমুককে তাহারা দারিদ্রের কারণে কিংবা বোকামীর কারণে খরচ করিতে কিংবা শিঙ্ট হওয়ার কারণে বিরত রাখিয়াছেন। বাইতুল্নাহর থাতীমকেও الحبر এই কারণণ বনা হয় বে, উহাকে বাহিরে রাখিয়া তাওয়াফকারীদের জন্য বাইতুল্ধাহর তাওয়াফ করা নিষিদ্দ। তাওয়াফ করিতে হইলে তাহাদিগকে ভিত্রে রাখিয়া ততয়াফ করিতে হইবে। عقل কে আরবীতে الحبر বলা হয়; কারণ বুদ্ধি মানুষকে যাবতীয় অলোভন কাজ ইইতে বিরত রাথে। ويقو لون এর যমীর-সর্বনামটি ’ফিরিশতাগণ‘ বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, যাহ्হাক; কাতাদাহ; आতি্য়াহ, আওফী ও আত খুরসানী, খাসীফ (র) এবং আরো অনেকেই এই মত পোষণ করিয়াছেন। এবং ইব্ন জরীর (র) এই মত পসন্দ করিয়াছেন। ইবিন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিত আবু ..... সাঈদ গুদূরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুত্তাকী ও ম’মিনদের জন্য বেই সুসংবাদ দান করা হইবে কাফিররা উহা হইঢে বঞ্চিত হউক। ইব্ল জরীর (র) ইবন জুরাইজ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মুশর্রিকদের বক্তব্য ইইবে। অর্থাৎ বেই দিন তাহারা ফিরিশতাগণরে দেখিবে সেই দিন তাহারা তাহাদের দর্শণ ইইতে আশ্রয় প্রা্থনা করিবে এবং রক্শা কর, রক্ষা কর বলিবে।

আরবের লোকেরো সাধারণতঃ যখন কোন বিপদে অবতীর্ণ হয় তখন এই র্পপ বলিয়া থাকে। কিন্ুু আয়াতের অপ পপচত লক্ষ্ করিলে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। বিশশষতঃ এই কারণে যে, অধিকাংশ ঢাফসীর কারক এইমত গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ইব্ন
 "কাফিররা ফিরিশ্তা হইতে রক্ষা কর, রক্ষ কর বলিবে।'কিন্তু ইব্ন আাু হাতিম (র) ও

ইবন আবু নাজীহ (র)-এর মাধ্যমে মুজাহিদ (র) হইতে ইহার বিপরিত অর্থও বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ফিরিশি্তাগণ কাফির দিগকে বলিবে, তাহারা বঞ্চিত ইউক।
"আর আমি তাহাদের কৃতকর্ম্রে প্রতি দৃধ্ধিপাত করিব"। जর্থাৎ মনুষ ভানমন্দ যেকোন কাজ করুক না কেন,আল্লাহ ত'আলা উহার হিসাব লইবেন। তখন ঐ সকল মুশরিকদ্দর কর্মকাড নিফ্ষ প্রশমিত ইंইবে। অথচ, তাহারা ধারণা করিত যে তাহারা বড় ভাল কাজই করিত্ছে। आর তাহাদের ভাল কাজ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হইবার কারণ হইন, উহা শরীয়াত মুতাবিক ছিন না। আর কোন কাজ তাই তরুত্ণণূর্ণই হউক না কেন শরীী়াত সম্মত না হইলে উহা বাতিল ও অসার হইবে।

এই কারণেই আল্লাহ্ তাআালা ইরশাদ কর্রিয়াছেন :

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মর হিসাব লইব। অতঃপর আমি উহাক্কে উৎক্মিপ্ত ধুলারাশির মত কর্রিয়া দিব"। মুজাহিদ (র) বনেন, আমলের প্রতি ইচ্ম করিয়াছি"। অনুর্পপ সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, আর কেহ কেহ বলেন, قدمـا এর অর্থ "আমি অস্বীকার করিয়াছি"। সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত আলী
 ছ্দি পথে প্রবেশকারী সূর্য রশিির মধ্যে দৃশ্য কণাসমূহ"। হयরত আনী (র) হইতে আরো একাধিক সূত্রে অনুর্দপ বর্ণিত হইয়াছে। হयরত ইবন আব্বাস (র) হযরত মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইবন জুবাইর, সুদ্দী, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাসান বাস্রী (র) বলেন, তোমাদের ঘরের ছিদ্রিপথ প্রবেশকারী সূর্यরশ্মীকে" (র) হयরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিनि বলেন, এর অর্থ হইল, ঐ পানি যাহা ঢালিয়া ফেন্না হইয়াছে। আবুল আহওয়াস ..... হयরত
 ইব্ন আব্বাস (রা) যাহহাক (র) হইতেও অনুর্রপ বর্ণিত হইয়াছে। আদ্রুর রহমান ইব্ন याয়িদ ইব্ন आসলাম (র) ইহাই বলিয়াছছন। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, বাতাসের সহিত বিক্ষিষ্ঠ চূর্ণ খকপাতা। আবুল্ধাহ ইবন ওছব (র) উসইদ ইবন ইয়া’যা
 কথার সার হইন কাষি্ররা ধারনা করে বে, তাহাদের কৃতকর্ম তাহাদের জন্য উপকারী হইবে। কিন্ুু পরকালে যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হইবে। তখন, উহা সশ্পুর্ণ নিফল প্রমাণিত হইবে। অতএব, তাহাদের সেই সকল কৃতকর্মকে অতিশয় তুচ্ঘ বস্যুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। याহা দ্বারা কোনই উপকার হয় না। বেমন অন্য্র ইরশাদ হইয়াছে :

"যেই সকল ল্লোক তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফরী করিয়াছ, তাহাদের আমলসমূহ ঐ ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝঞাবায়ূ উড়াইয়া লইয়াছে"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১৮) আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"হে মু’মিনণণ! তোমরা তোমাদের আমলসমৃহকে খোটাদিয়া ও কষ্ট দিয়া নষ্ট করিও না ..... তাহারা আজ তাহাদের কোন কৃতকর্ম্মে কোন সুফন্ন লাভের ক্ষমত রাখে না"। (সৃরা বাকারা : ২৬৪)

"যাহারা কাফির তাহাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত। যাহাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি বলিয়া ধারণা করে। অবশেবে যখন উহার কাছে আসে তখন সশ্পূর্ণ নিরাশ্ হইয়া যায়। কিছুই পায় না"। (সূরা নূর : ৩৯) অত্র আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্ব্বই আলোচিত হইয়াহে।
 বেহেশত্বাসীগণণে বাসস্থান সেই দিন উত্তম হইবে এবং তাহাদের বিশ্রামাগার ও সুন্দর হইবে"। ハেমন এর্শাদ হইয়াছে :

"দোयখবাসীরাও বেহশতবাসীগণ সমপর্যায়ের হইবে না। বেহেশত্বাসীগণই হইবে সফলকাম"। (সূরা হাশার ঃ २০) বেহেশতের অধিকারী লৌতাগ্যাবান ব্যক্তিগণ উচ্চন্তর ও বুলন্দ মনোরম প্রাসাদসমৃহে নিরাপদ্দ অত্ত্ত আরাম ভোগ করিবে।

"তাহারা তথায় চিরকান অবস্থান করিবে এবং তাহাদের বিশ্রামাগারও আবাসস্থল হইবে বড়ই সুন্দর•ও মনোরম"। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৬) অপরপক্ষে দোযখের অধিবা|েীরা দোয়ের নিম্ন্ত্তর সমূহে অবস্থান করিবে, অনুতাপও অনুশোচনা করিবে ও বিভিন্ন রকম
 হিসাবে বড়ই খারাপ। এই কারণণই আল্লাহ্ ত'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন :
ইবৃন কাছীর—২৬ (৮-)

২০২

"কিয়ামত দিবসে বেহেশ্ত্বাসীগণের বাসস্থানও বিশ্রামাগার হইবে সুন্দর ও উত্তম"। जর্থাৎ তাহারা তাহাদের আমলের বিনিময়ে উত্তম পুরক্ষার লাভ করিবে। অপরপঢৈ দোযখবাनীদদর এমন একটি আমলও নাই যাহার দ্বারা তাহারা মুক্তি লাড করিতে এবং বেহেশতে প্রবেশ করিবার অধিকার লাড করিতে পারিবে। যাহহাক (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বেহেশত্বাসীগণণর জন্য এমনও একটি সময় হইবে যখন তাহারা বেহেশতের হুর ও পরমসুন্দীী রমনীদের সহিত জড়িত হইয়া শয়ন করিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ ত'আলা হিসাব-নিকাশ হইতে দিপ্রহরে অবসর গ্রহণ করিবেন। এবং বেহেশত্বাসীরা যখন আরাম করিবে এবং দোযখবাসীরাও তখন দোযখে শায়িত হইবে।

ইকরিমাহ (রা) বলেন, আমি ঐ সময়ীি জানি. বেখন বেহেশততবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাগীরা দোयথে প্রবেশ করিবে আর সেই সময়টি দি্রহরের সময়। এই সময়েই মনুম বির্রাম করিবার জন্য घরে প্রত্যাবর্ত্ত করে। বেহেশততবাসীগণ এই সময় মাছের কলিজা উদর পুরিয়া খাইবে এবং বেহেশতে আরাম করিবে। আল্নাহ্ ত'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাহাদের অবস্থার কথাই উল্নেখ করিয়াছেন। मুফিয়ান (র) ...... হयরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, দ্রিপ্রহর হইবা মাত্র বেহেশত্বাসীগণ আরামের জন্য শায়িত হইবে এবং

 বির্खামাগারে অবস্থান করিবে। আরো পাঠ করিলেন : অতঃপ্র তাহাদের অর্থাৎ কাফির্রদের আবাসস্থল হইবে দোयখ। অওর্শী (র) হয়রত ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীরে প্রসংগে বলেন; বেহেশতবাসীগণ বেহেশততর প্রাসাদসমূহে আরাম করিবেন এবং তাহাদের অতি সহজ হিসাব হইবে। ভেমন ইরশাদ হইয়াছে :


الـى آهْلَه مَسْرْوُوْرُا ـ
"যাহাকে তাহার দক্ষিণ হন্চে আমননামা দেওয়া হইবে তাহার অতি সহছ হিসাব নওয়া হইবে এবং সে আনন্দ উফফুন্না চিত্তে তাহার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে"। (সূরা ইন্শিকাক : ৭-৯)

কাতাদাহ (র) বলেন সাফয়ান ইব্ন মুহরিজ (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, ঢাহাদ্রের এক ব্যক্তি তো সারা বিশ্ধের বাদশাহ ছ্নি,

তাহার হিসাব লওয়া হইলে দেখা যাইবে সে কোনই ভাল কাজ করে নাই অতএব তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবার হুকুম দেওয়া হইবে। আর অপর ব্যক্তি মাত্র একখানি কাপড়েই জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহার হিসাব লওয়া হইলে সে বলিবে, হে পরওয়ারদিগার। আপনি আমাকে কিইবা দিয়াছিলেন যাহার হিসাব লইবেন। তখন আল্মাহ বলিবেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, তাহাকে বেহেশতে দাখিল কর। অতএব তাহাকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে। তাহাদের উভয়কে কিছুকাল যাবৎ স্বস্ব অবস্থায় দাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর দোযখীকে ডাকা হইবে তখন সে জ্বলয়া পুড়িয়া কয়লায় পরিণত হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা ইইবে, দোযখকে তুমি কেমন পাইলে। সে বলিবে অত্যন্ত খারাপ স্থান অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি পুনরায় উহাতে প্রবেশ কর। ইহার পর বেহেশতবাসীকে ডাকা হইবে এবং তাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি বেহেশতকে কেমন পাইলে? সে বলিতে, অত্যন্ত উত্তম বিশ্রামাগার। অতঃপর তাহাকে পুনরায় বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য বলা হইবে। রিওয়ায়েতকয়টি ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র) ..... সাঈদ আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু’মিনের জন্য কিয়ামত দিবসকে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের মত সংকুচিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা এই সময়ে বেহেশতের উদ্যানসম্মূহে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এমনকি হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হইবে।
 মধ্যে মু’মিনের এই অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।



অনুবাদ : (২৫) সে দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে। (২৬) সেই দিন প্রকৃত কর্ত্তৃত্৭ হইবে দয়াময়ের এবং কাফিরদিগের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন। (২৭) যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়!আমি যদিন রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি यদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্八হণ না করিতাম (২৯) আমাকে তো সে বিভ্রান্ত কিরয়াছিল,আমার নিকট উপদেশ প্ৗৗছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান বিদির্ণ হইবে এবং মেঘমালার আকৃতিতে প্রকান্ড নূরের প্রকাশ ঘটিবে যাহার প্রখরতার কারণে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। আসমান হইতে ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হইবেন। এবং হাশরের মাঠঠ অবস্থিত সকল মাখলূককে তাহারা বেষ্টন করিয়া থাকিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বিচারের জন্য আগমন করিবেন।

 (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ইব্ন হারিস (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা আলার কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানব দানব, পশুপক্ষী, হিংস্র জীবজন্তু ও সমস্ত মাখলূককে একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত করিবেন। অতঃপর প্রথম আসমান বিদীর্ণ হঁইবে এবং এত অধিক ফিরিশ্তা অবর্তীণ হইবে যে, যাহাদের সংখ্যা মানব, দানব ও সমস্ত মাখলূক অপেক্ষা অধিক ইইবে। ঢাঁহারা সমস্ত মানব দানবকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং উহা ইইতে এত অধিক ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হইবে যে, তাঁহারা প্রথম আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশতা এবং মানব-দানব ও সকল ফিরিশতাগণকে বেষ্টে করিয়া ফেলিবে। অতঃপর তৃতীয় আসমান ফাট্টিবে এবং উহা ইইতে যেই ফিরিশতা অবতীণ হইবে, উহাদের সংখ্যা প্রথম, দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশতা ও অন্যান্য সমস্তা মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইবে। ঢাঁহারা ঐ সকল ফিরিশতত ও সকল মাখ্লূককে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

অতঃপর পরবর্তী প্রে্যেক আসমান হইতে অনুজ্রপ বর্ধিত হারে ফিরিশ্তাগণণর जবতরণ ঘটিবে এমনকি সণ্তম आসমান ফাটিবে এবং উহা হইতে এত ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে পৃর্ববর্তী আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশিতাও অন্যান্য সকল মাখলূক<ে বেট্ন করিয়া ফেলিবে। অবশেবে আল্লাহ্ ত'আানা মেঘমালার ছায়ায় আগমন করিবে। তাহার চতর্দিকে আন্মাহর অত্যত্ত প্রিয় ফিরিশিত্তাগণের সমাবেশ ঘটিবে, তাহাদের সংখ্যা সাত আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশ্তা এবং সবন মানব-দানব ও সকল মাখলূকেরে সংখ্যা অপেক্কা অধিক। তাহাদের সিংহ বর্শার মাথার মত পুরু थাকিবে। তাহারা আরশের নিচে আল্ণাহর তাসবীহ্ তাহনীল ও তাঁহার তাক্দীর-পবিত্রতা বর্ণনা করা করিতে থাকিবে। তাঁহাদের পাথের তালু ও পায়ের গিরা
 ও অনুরূপ দূরত্। গলা হইতে কান পর্য্যও অনুরপপ দূরত্ এবং উহার উপর হইতে মাথা পর্যত্তও অনুরূপ দূরত্ণ এবং উহার উপর হইতে মাথা পর্যত্তও অনুক্রপ দূরত্ণ হইবে। ইব্ন আবু হাতিম (র) অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছছন।

ইব্ন জবীর (র) বনেন, কাসিম (র) ...... হयরুত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আসমান বেখন বিদীর্ণ হইবে তখন এতই ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে, যাঁহার সংখ্যা সমষ্ঠ মানব দানবের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। আর সেই দিনটি इইবে কিয়ামতের দিন, ভেখন আসমানের অধিবাসী যমীনের অধিবাসীগণ একভ্রিত ইইবে। অতঃপর দ্বিতীয় आসयান বিদীর্ণ হইবে। এবং এইভাবে তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সক্ম আসমন বিদীর্ণ হইবে এবং প্রত্যেক পরবর্তী আসমানের অধিবাসী অর্থাৎ ফিরিশ্তার সংখ্যা এত বেশী হইবে বে, পৃর্ববর্তী आসমানের ফিরিশতত এবং অন্যান্য সকল মাখলূকেরে সংখ্যা অপেক্মা উহাদদর সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল আসমানের ফিরিশতার সংখ্যা এবং অন্যান্য সকল মানব-দানব ও সকল মাখলৃকের সংখ্যা অপেক্শা উशাদের সংখ্যা বেশী হইবে।

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার পর আল্মাহর অতিশয় প্রিয় ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হইবেন। অতঃপর আল্ধাহ্ ত'অালার প্রকাশ ঘটিবে। আরশ বহনকারী আটজন ফিরিশ্শাত উপস্থিত হইবেন। প্রত্যেক ফিরিশ্তার পাত্যের গীরা ও হাঁটুর মাব্রে সত্তর বৎসরের দূরত্ণ হইবে। আর হাঁট ও কাঁধের মাঝের দূনত্ণও হইবে সত্তর বৎসরের। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন ফিরিশ্তাই তাহার সাথীর মুখমন্ডলের প্রতি দৃষিপাত করিবে না। প্তেকেই তাহার বুকের উপর মাথাবনত কর্রিয়া থাকিবে। এবং "সুবহানাল মানিকিল কুদ্দূস" বनিতে থাকিবে। তাহাদের প্রে্যেকের মাথার উপরে এক সम্প্রারিত বস্থু থাকিবে। দেখিতে মনে হইবে যেন উহা বর্শা। এবং উহার উপরে আরশ

হইবে। ইহা মাওকুফক্রপে বর্ণিত এবং হাদীসটি যায়ির ইবন জাদ'আন একজন দুর্বল রাবী। ইহার বর্ণনায় দুর্বলত রহিয়াছে এবং ইহা একটি মুনকার রিওয়ায়েত। সিংগা সস্পর্কেও অনুর্পপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত ইরশাদ হইয়াছছ :


"লেই দিন এক ঘট্না ঘটিবে। আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং উহা লেই দিন বড়ই দুর্বল হইবে। ফিরিশ্তত উহার চর্তুপান্তে থাকিবে এবং তাহাদের উপর সেই দিন আটজন ফিরিশিশ্ত আপনার প্রতিপানকের আরশ বহন করিবে"। (সূরা হাক্কা ঃ ১৫-১৭) শাহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, আরশ বহনকারী ফিরিশ্শ্তা মোট আটজন। তাঁাদের চারজন এই দু'আ পড়িতে থাকিবে :

## 

"হে আল্লাহ আপনার প্রসংসসার সহিত আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। সকলের অপরাধ জানা সত্ত্ৰও আপনি বৃর্যাধারণ কর্রেন, এইজন্য সকন প্রশংসা কেবল আপনারই প্রাপ্য"। जার অন্য চারজন এই দু’আ পড়িতে থাকিবে :

"হে আল্লাহ! आপনার প্রশংসার সহিত আমরা আপনার পবিচ্রতা মোষণা করিতেছি। আপনার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বে আপনি কমা করিয়াছেন। এই জন্য প্রসশশ্া কেবল আপনার জনাই"। ইব্ন জাবীর (রা) উক্ত রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু বকর ইবৃন আদ্দুল্নাহ (র) বলেন, যেখন যমীনের অধিবাসীরা আরশককে নিচে অবতীর্ণ হইতে দেথিবে তখন তাহদদর চক্ষুসমূহ ঝলসাইয় যাইবে। তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অত্তর প্রকম্পিত হইইবে। ইব্ন জবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... হयরত আদ্দুল্নাহ ইবৃন আমর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্রেখন আল্লাহ্ তাঅালার প্রকাশ ঘট্বে তখন তাঁহারও সকল মাখলূক্কের মাঝে সত্তর হাজার পর্দা থাকিবে। কিছু পর্দা নূর্রে এবং কিছু পর্দা থাকিবে অন্ধকারের। তখन অశ্ধকার হইতে এমন একটি বিকট শদ্দ বাহির বে, উহার কারণে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। হাদীসটি আবুল্লাহ ইব্ন আমর (র)-এর উপর মাওকূফ। সভ্ভবতঃ তিনি ইহা অাওরাত ও ইঞ্জিল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

 ر.

মু’মিন ঃ১৫) বিশ্ধ্ধ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ্ তা‘আলা সকল আসমান সমূহকে তাঁহার দক্ষিণ হন্তে লেপটাইয়া ধরিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেনে ঃ

"আমি বিনিময়দানকারী বাদশাহ। যমীনের বাদশাগণ কোথায়? আর প্রতাপশানী অइৎকারীরাই বা কোথায" ?
 কঠিন দিন্ন হইবে। কারণ সেই দিনে বিচারও ইনসাফ কায়েমের দিন হইবে। বেমন जनगত ${ }^{\text {فَ }}$ "কাফিরদের উপর দিন বড়ই কঠিন হইবে। মোটেই সহজ হইবে না। ' অপর পক্ষ্যে মু’মিনদের জন্য দিনটি হইবে সহজ"। (সুরা মুদূদাসৃসির : ৯-১০) বেমন ইর্রশাদ
 হইবে না"। (সূরা আন্বিয়া ঃ ১০৩)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুাইন ইবৃন মূসা (র) ..... আবু সাঈদ খুদূরী (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূনুল্মাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করা ইইন, কিয়ামত দিবস পঞ্জাশ হাজার বৎসর দীর্ঘ হইবে, ইহা তে অতি বড় দিন। তখন তিনি বলিলেন :

"সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাত্ আমার জীবন, এ্ৰ দিনটি মু’মিনদের প্রতি বড়ই সংক্ষিপ্ হইবে, এমনকি এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা পরিমাণ সংক্ষিপ্ঠ হইবে"।

وَيْوْ কারণণ দাঁত দ্বারা তাহার হাত কাত্টি। বেই সকল যালিমরা রাসূলের পক্ষ পরিহার করিয়া গুররাशীর পথ ধরিয়া চনিয়াছিন। আলোচ্য আয়াতে আল্ধাহ্ তাআলা তাহাদ্রে অনুতণ্ড হওয়ার সংবাদ দান কর্রিয়াছেন। কিন্ুু কিয়ামত দিবসে তাহাদের সেই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না। আয়াতটি সকল কাফির যালিমের জন্য প্রভোজ্য, চাই ইহা উকবাহ ইব্ন আবু মু"আইত এর সস্পর্কে নাযিল হউক কিংবা অন্য কাহারও সশ্পক্কে। यেমন অन্যত্র ইরশाদ হইয়াছে : কাফিরদিগকে জাহান্নামের মধ্য্য উন্ট্টমূখ কর্রিয়া নিক্ষে করা হইবে। দুই আয়াত পর্যন্ত ইহাতে আল্মাহ ত'আলা সকল কাফিরদের জাহান্নাম শাস্তি ভোের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাত প্রকাশ, কিয়ামত দিবসে সকল কাফিররাই অনুতণ্ত হইবে এবং এই কথা বলিয়া তাহাদের হাত কামড়াইতে থাকিবে।

"হায় দুর্ভাগা যদি আমি রাসূলের পথ ধারণ করিতাম। হায় আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধু না বানাইতাম"। অর্থাৎ এমন লোককে বন্ধু না বানাইতাম যে আমাকে সরল সঠিক পথ হইতে গুমরাহ করিয়াছছ? এই কথা বলিয়া সকল কাফিরই অনুতাপ প্রকাশ করিবে। শুধু উমাইয়া ইব্ন খলফ কিংবা তাহার ভ্রাতা উবাই ইব্ন খালফ ইহা বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবে; এমন নহে বরং সকলেই অনুতাপ করিবে।
 যিকির অর্থাৎ কুরআন হইইতে বিপথগামী করিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :
 সেই তাহাকে অন্যায়ের প্রতি আহবান করে এবং সত্য ইইতে ফিরাইয়া রাখে।


## 



অনুবাদ : (৩০) রাসূল বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্পদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যজ্য মনে করে। (৩১) আল্লাহ্ বলেন, এইভাবেই প্রহ্যুক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শন ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

তাফসীর : আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, যেহেতু মুশরিকরা কুরআনে প্রতি আকৃষ্ঠ হয় না; উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করি করিত না এই কারণে রাসূলুল্মাহ (সা) কিয়ামত দিবসে বলিবেন :

হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত কুরআনকে পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে।

 উহার তিলাওয়াত কালে হট্টগোল করিবে"। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্দা ঃ ২৬)

অতএব যখনই তাহাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা ইইত, তখন তাহারা এইর্রপ হট্টগোল ও চিৎকার করিত যে, তাহারা উহার কিছুই ত্তনিতে পাইত না। এইভাবে তাহারা কুরআনকে বর্জন করিয়াছে। উহার প্রতি ঈমানও আনো নাই, উহার বিষয়বস্তুসমূহের চিন্তা ভাবনাও করে নাই। আর উহার আদেশ নিষেষ ও পালন করে নাই। বরং তাহারা উহা হইতে বিমুখ হইয়া কবিতা আবৃতি, গানবাদ্য এবং অন্যান্য অনর্থক কার্ব্য লিপ্ত রহিয়াছে। এবং কুরআনের জীবন বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনায় তিনি যেন আমাদিগকে তাহার অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করিতে এবং তাহার মনোনীত পথ চলিতে তাওফীক দান করেন। তাহার কিতাব বুঝিতে এবং সদাসর্বদা ঐ কিতাবের নির্দেশিত কাজ এমনভাবে করিতে তাওফীক দান করেন যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তিনি বড়ই মেহেরবান বড়ই দানশীল।


আর এমনিভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য হইতে শত্রু বানাইয়াছি। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যেমন আপনার কাওমের মধ্যে কিছু লোক সৃষ্টি করিয়াছি যাহারা পবিত্র কুরআনকে বর্জন করিয়াছে, অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যেও আল্নাহর কিতাবকে বর্জনকারী লোক ছিল। আল্মাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক নবীর জন্যই কিছু এমন শত্রু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা কুফরও ুুমরাহীর প্রতি মানুষকে আহবান করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


আর এইর্রপভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি মানব শয়তান ও জীন শয়তানকে শত্রু

 আনিয়াছে উহার হুকুম পালন করিয়া চলিয়াছে, আল্লাহ অবশ্যাই তাহাকে দুনিয়ার সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন এবং পরকালে তাহার সাহায্য করিবেন। যেহেতু মুশরিকরা সাধারণ মানুষকে কুরআনের অনুসরণ করিতে বিরত রাখিত যেন তাহারা হেদায়াত গ্রহণ করিতে না পারে এবং যেন তাহাদের প্রচলিত প্রথাই কুরআনী বিধানের উপর প্রাধান্য পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ, তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিতে চাহিবেন, কেইই তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পারিবে না। আর আল্লাহর ঐ সকল নেক বান্দাগণকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।
ইব্ন কাছীর—२৭ (৮-ম)

## ץ






অনুবাদ ঃ (৩২) কাফিরগণ বলে, সমগ্গ কুরআন তাহার নিকট সম্পৃণ একেবারে অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার হ্বদয়কে উহা দ্বারা মজবুত করিবার জন্য এবং ক্রমেক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি। (৩৩) তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে নাই যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা অমি তোমাকে দান করি নাই। (৩৪) যাহাদিগকে মুখে ভর দিয়া এমন অবস্থায় জাহান্মামের দিকে একত্র করা হইবে উহাদিগেরই স্থান হইইবে অতি নিকৃষ্ট এবং উহারাই পথঙ্রষ্ট।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কাফিরদের এক অনর্থক প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া উহার উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলে,
 ও যবুরকে একবারেই সম্পূর্ণটা অবতীর করা হইয়াছিল, কুরআনকে অনুরূপ অবতীর্ণ করা হইল না কেন ? ইহার উত্তরে আল্ধাহ বলেন, এই কুরআনকে দীর্ঘ তেইশ বৎসর यাবৎ পর্যন্ত কিস্তিতে কিস্তিতে অবতীর করা হইয়াছে যখন যেই হুকুমের প্রয়োজন হইয়াছে এবং যেন যেই ঘটনা ঘটিয়াছে তখন সেই হুকুম নাযিল করা হইয়াছে এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল করা হইয়াছে।

यেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ' পৃথক করিয়া নাযিল করিয়াছি"। আর পৃথক পৃথক করিয়া অবতীর্ণ করিবার কারণ, উহা
 শক্তিশালী করিয়া দিতে পারি। । . বলেন, ইহার অর্থ وفـســراه تـفسـرا অর্থাৎ আর আমি উহার বিশদ ব্যাখ্যা দান করিয়াছি।


आর তাহারা সত্যের সহিত দন্দূ সৃষ্টির জন্য ব্যে কোন দনীল অথবা সন্দেহ পপশ করে নাই, কিন্মু আমি সঠিক বাস্তব এবং স্প্টতাবে উহার উত্তর দান করিয়া দিয়াছি। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
 ও রাসূলের প্রতি দোষার্রোপর জন্য বে কোন প্হা অবলন্থন করিবে, জিবৃরীল (আ) আল্লাহর পক্ম হইত্র উহার সঠিক উত্তু লইয়া অবতীণ হইবেন। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিলেষ ওরুত্ণ আরোপেরই প্রমাণ। হযরত জিব্রীল (আ) সকালে, সক্যায়, দিন্নে, রাতে, দেশশ, বিদেশে, সর্বাস্থায় আল্লাহর পদ্ম হইতে অহী লইয়া অবতীর্ণ হইর্তে এবং প্রতি বারই পবিত্র কুরআানের কোন না অংশ লইয়া আসিতেন। পূর্ববর্তী কিতাবসมুহের ন্যায় পবিত্র কুরজানকে একবারই সম্পূর্ণটা অবতীর্ণ করা হয় নাই।
 পবিত্র কুরআন আল্নাহ প্রেরিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্মা অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশানী এবং হযরত মুহাশ্মদ (সা) আল্লাহর সর্বাপপক্ষা বড় ও সর্বাপপ্ষ্ স সম্মানিত নবী। আল্লাহ্ ত'আানা পবিত্র কুরআনকে দুইটি ওণেই ওুণাহ্ষিত করিয়াছেন। সর্বপ্রথম লাওহে মাহফূ্য হইতে প্রথম আকাশ্ ‘বায়ুলন ইজ্জত’ স্থানে বা এক সাথ্থই সশ্শুর্ণ কুরআন নাযিল করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার ধ্রেষ্ষিতে অল্প করিয়া উহা নাयিল করা হইয়াছে। ইমাম নাসাঈ (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পবিত কুরআন্কে শবে কাদ্রে একবারই প্রथম आসমানে অবতীী করা ছইয়াছে। অতঃপর বিশ বৎসরে উহা র্রমানয়ে নাযিল করা इইয়াছে।
 । याাহ আমি অহীর মাধ্যমে সঠিক ও সুবোধ্য পন্হায় উशার উত্তর বলিয়া দেই নাই।

 ক্রুম পাঠ করিতে পারেন এবং আমি উহা নাযিনও করিয়াছি ক্রচম ক্রুম। (সুরা বনী ইসরাঔল: ১০৬)

অবশেষে আল্ধাহ্ ত'আলা কাফিরদের অ®্ভ পরিণতি সর্শ্রকে ইরশাদ করিয়াছেন :


যাহাদিগকে মুখমন্ডলের উপর উপুড় করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে তাহাদের বাসস্থান হইবে অতি নিকৃষ্টরতর এবং মতাদর্শের দিক ইইতেও তাহারা অতি গুমরাহ। বিশ্ধ হাদীসে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফিরকে তাহার মুখের উপর

 'তাহাকে তাহার 'দুইপায়ে চলাইত্তে শক্তি রাখেন, ত্তিনি তাহাকে কিয়ামত দিবসে তাহার মুখের উপরও চালাইতে পারিবেন"। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্য পেশ করিয়াছেন।

هُروْنَ وَزِيْاًا .








অনুবাদ : (৩৫) আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারূনকে ঢাহার সাহাय্যকারী করিয়াছিলাম, (৩৬) এবং বলিয়াছিলাম, "তোমরা

সেই সম্পদায়্যের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবনীকে অস্বীকার কব্রিয়াছে। অতঃপর आমি উহাদিগকে সশ্শৃর্ণর্ণপ বিধ্মস্ত কর্রিয়াছিলাম। (৩৭) এবং নূহের সশ্পদায় যখন রাসূলগণণর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, ঢখন আমি উহাদিগকে নিমষ্ছিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানবজাতির জন্য নির্দশনস্বর্রপ কর্রিয়া
 आমি ধ্রংস কর্রিয়াছিনাম আদ, সামৃদ ও রাস্স বাসী এবং উহাদিগের অর্ত্তবতীকানের বহ সম্প্রদাত্যেকেও। (৩৯) আমি উহাদিতেন প্রত্যেকের্ন জন্য দৃষ্টান্ত
 (8০) উহার্রা जো সেই জনপদ দিয়াই यাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিন অকল্যাণ্র বৃষ্টি, তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ক করে না? বস্রুত উহারা পুনর্রVানের আশংকা কর্রে না।

তাফস্সীর ঃ ব্যেই সকন মুশরিক রাসূলুল্नाइ (সা) রিসাनাতকে অস্বীকার করিত ও তাঁহার বিরোধিতা করিত, আল্काহ् তাআলা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির ধমক দিয়াছেন। অনুর্গপ পূরবর্তী জাতির মধ্য হইতে যাহারা তাহাদ্র রাসূলণণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের উপরও কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে সর্ব্রথম হযরত মৃসা (জ.)-এর উল্নেখ কর্রিয়াহেন, আল্লাহ তাহাকে রাসূল रিসাবে প্রেরণ কর্নিয়াছিলেন এবং তাহার ভাই হযর্ত হাক্রন (আ.)-কে তাহার সাহাय্যকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্ুু ফির্র জাউন তাহাদের উভয়ের নবুওয়াত রিসানতকে অস্বীকার করিয়াছিল। জতএব আল্gাহ তাহাদিগকে বিধস্ত করিয়াছিলেন।
 তাशাদিগকে ধ্পংস করিয়া দিয়াছ্ছন ‘এৃং অন্যান্য কাফিরদ্দের জন্য ও অনুরপ শাস্তি इইবে"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১০) হযরত মূসা (আা)-এর বিরোধীদিগকে বেমন ধ্মংস করা इইয়াছিন, इযরত নূহ (অা)-এর কাওমকে ও অনুส্রপ অপরাধ্ধর কারণণ অনুরপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিন। বে ব্যক্তি কোন একজন রাসূলবে অস্বীকার করিবে সে যেন সকল র্রাসূনকে অস্বীকার করিল। কারণ, আল্লাহর রাসূল হিসাবে কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ यদি এই প্রকার লোকের নিকট একই সময় সকল রাসূলকে প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা সকলকেই অস্বীকার করিত। আার এই কারণেই আল্মাহ ইরশশাদ
 রাসূলকে অস্বীকার করিল" অথচ, হযরত নূহ (আ.)-এর কাওমের নিকট কেবল হযরতত নূহ (অা)-কেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ আল্লাহর পথের প্রতি আহবান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন,

我 এই কারণেই তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল। আদম সন্তানের মধ্য হইইতে যাহারা হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল, কেবল তাহারাই রক্ষা
 গ্রহণের বস্তু বানাইয়া রার্খিয়াছি"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

## 


"যখন পানি স্ফীত হইল তখন তোমাদিগকে অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপূরুষগণকে নৌকায় আরোহন করাইলাম, যেন আমি উহাকে একটি স্মরণীয় বস্তুতে পরিণত করিতে পারি এবং সংরক্ষণকারী কান যেন উহাকে সংরক্ষন করিয়া রাখে"। (সূরা হাক্কা ঃ ১১-১২) অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) নৌকাকে আমি ঐ মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার এবং উহার সাহায্যে দীর্ঘ সফর করিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলাম, যেন তোমরা শলীল সমাধি হইতে আহ্নরক্ষার এবং মু’মিনদের সন্তান হইবার সৌভাগ্য লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
 মধ্যে আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। তবে ‘আসহাবুর রাস্স’ সস্পর্কে ইবন জুরাইজ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তাহারা হইল ‘সামূদ’ জাতির আবাস ভুমিতে বসবাসকারী একটি গোত্র। ইব্ন জুরাইজ (র) আরো বলেন, ইকরিমাহ বলেন-‘আসহাবে রাস্স’’ইইল ‘ফলজ' বাসী এবং তাহারাই "আসহাবে ইয়াসীন"। কাতাদাহ (র) বলেন, ফলজ হইল ইয়ামামাহ এর এক জনপদের নাম। ইব্ন আবু হাতিম (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাস্স হইল, "আজারবায়জান" এর একটি কুপের নাম। অতএব আসহাবে রাস্স হইল ঐকূপের পাশ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসী। সাওরী (র) আবু বাকর (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসস্ কুপ উহার পার্শ্বে বসবাসকারী লোকদিগকে আসহাবে রাস্স এই কারণে বলা হইত, যে তাহারা ঐ কূপে তাহাদের নবীকে দাফন করিয়াছিল।

ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলূল্মাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম একজন কালো গোলামকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা এক জনপদে একজন নবী প্রেরণ করিলে, তাহাদের কেহই সেই নবীর প্রতি ঈমান আনে নাই। ঈমান

আনিয়াছিল কেবল লেই কালো গোলামটি। ঐ জনপদের লোকজন একটি কৃপ খনন করিয়া তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং উহার উপর একটি প্রকাড পাথর চাপিয়া রাখিল।

রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনেন, ঐ কালো গোলমটি জৎগল হইতে নাকড়ী কাট্য়া পিঠঠর ঊপর বহন করিয়া বাজারে গিয়া বিক্রয় করিত এবং এইভাবে উপার্জিত অর্থ দারা খাদদ্র্রব্য ক্রয় করিত। অতঃপর সে ঐ খাদদ্রব্য নইয়া ঐ কুপের নিকট আসিয়া কুপের উপরের পাথরটি সরাইত। পাথরটি সরাইবার ব্যাপারে আল্লাহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। কারণ কোন এক ব্যক্তির পক্কে উহার সরানো সষ্ষd ছিন না। অতঃপর লোকটি একটি রশির সাহাভ্যে খাদ্র্রব্য ঐ নবীর নিকট প্ৗাছাইয়া দিত এবং তিনি উহা আহার করিতেন। এইভাবে দীর্ঘকান অতীত হইল। একবার অভ্যাসমত লোকটি লাকড়ী কাটিল এবং উহা বাধিল। কিত্মু লোকটি যখন লাকড়ীর বোঝা লইয়া উঠিতে ইচ্মা করিল তখন হঠাৎ সে ন্দ্রিকাতর হইয়া পড়িন এবং ৫ইয়া পড়িন। আল্লাহ তাঁাকে সাত বৎসর পর্যন্ত নিদ্রিত রাথিলেন।

সাত বৎসর পর একবার লোকটি নড়াচড়া দিয়া উঠিল এবং পার্শ্ব ফিরিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে আরো সাত বৎসর পর্যন্ত মুমন্ত রাখিলেন। ঘুম হইতে জাপ্রত হইয়া সে তাহার লাকড়ীর বোঝা উঠাইয়া বাজারে চলিল। সে ধারণা কর্রিয়াছিন বে, সে তো অল্পক্ষণই ঘুমাইয়াছ্।। কিন্মू .বাজারে গিয়া লাকড়ী বিক্রুয় করিবার পর খাদ্র্রেব্য ক্র্য় করিয়া যখন ঐ কুপের নিকট আসিন, তখন আর সে কুপটি ฆूँজিয়া পাইন না। এদিকে ঐ জনবসতীর অধিবাসীদের মনের পরিবর্ত্ন ঘটিয়াছিল। তাহারা ঢাঁাকে কুপ ইইতে উদ্ধার কর্যিয়াছিন। এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিয়া তাহার जনুগত ইইয়াছিন। উক্ত নবী সেই কালো গোলামটি সম্পক্কে তাহাদের নিকট জিষ্ঞাসা করিলেন কিষ্মু কেহই ঢাঁহার সক্ধান দিতে পারিল না। ইহার পর ঐ নবীর ইন্তিকাল ইইল। এবং ইহার পর ঐ লোকটি তাঁহার দীর্ঘ ন্দ্রি ইইতে জাপ্থত হয়।

রাসূনুল্লাহ (সা)) বলেন, ঐ কালো গোলামই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ইবৃন জবীর (র) ইব্ন হুমাইদ (র) ..... মুহাম্মদ ইবৃন কাব (র) হইতে মুরসান木্ণপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রিওয়াতেটি গরীব ও মুনকার এবং যুদরাজ হইবার সষ্বনা आছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, घটনায় লেই সকল লোকের কথা উল্নেখ করা হইয়াছে তাহারা কুরজানে বর্ণিত, "আসহাবে রসস্" হইতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্ ত"আলা তাহাদিগকে ধ্পংস কর্যিয়াছেন বলিয়া উন্নেখ করিয়াছেন। অথচ, ঘটনায় বর্ণিত লোকজন তো তাহাদের নবীর পত্ ঈমান আনিয়াছিন। তবে এই সষাবনাকে অস্বীকার করা যায় না বে তাহাদের বৃদ্ধদিগকে ধ্ৰংস করিবার পর তাহাদের তরুণরা ঈমান আনিয়াছিল।

ইব্ন জরীর (র) বলে আসহাবে রাসস্ দ্বারা ঐ আসহাবে উখদুদই উদ্দেশ্য যাহাদের উল্লেখ করা হইল, উহাদের মধ্যবর্তী আরো অনেক সম্প্রদায় ও জাতি আছে যাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে।
 মধ্যবর্তী আরো অনেক সম্প্রদায় ও জাতি আছে যাহাদিগকে ধ্মংস করা হইয়াছে"।

আর আমি তাহাদের সকলের জন্য প্রমাণও স্পষ্ট দলীল বর্ণনা করিয়াছি এবং


 (সূরা ইসุরা ঃ১৭)

 কর্য়াছি"। (সূরা মু’মিনুন : ৪২) এক "কারণ" এর সময়কাল কি, এই সম্বন্ধে কেহ বলেন, একশত বিশ বৎসর। কেহ বলেন, একশত বৎসর। কেহ বলেন আশি বৎসর, আবার কেহ বলেন, চল্লিশ বৎসর। ইহা ব্যতিত আরোও মত রহিয়াছে। কিন্তু অধিক নির্ভরযোগ্য মত হইল, এক ‘কারণ’-এর অর্থ হইল, একই যুগে বসবাসকারী লোকজন। এক যুগে বসবাসকারী লোকজন যখন সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে তখন দ্বিতীয় "কারণ" আরম্ভ হইবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত :

"সর্বাপেক্ষা উত্তম কারণ ও লোকজন হইল আমার সময়ে বসাবাসকারী লোকজন অতঃপর উহার পরবর্তী যুগে বসবাসকারী লোকজন, অতঃপর উহার পরবর্তী যুগে বসবাসকারী লোকজন"।
"আর তাহারা সেই জনপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে যাহাদের উপর শোচনীয়ভাবে পাথর বর্ষণ করা হইয়াছে"। অর্থাৎ লূত (আ)-এর কাওমের আবাসভূমি সাদূমের উপর দিয়া তাহারা চলাচল করিয়াছে, যাহাদিগকে পাথর বর্ষণ করিয়া আল্নাহ তাআলা ধ্বংস করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 করিিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি ছিল বড়ই খারাপ। (সূরা ওআরা ঃ ১৭৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

## 

"আর তোমরা তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতীর উপর দিয়া কিংবা রাত্রে অতিক্রম


 যথাযথভাবে ঐ সকল বিধ্মস্ত আবাসভূমির প্রতি লক্ষ্য করিত, যাহার অধিবাসীদিগকে রাসূলের বিরোধিতার কারণে ধ্বংস করা হইয়াছে তবে তাহারাও উপদেশ গ্রহণ করিত।
 কিয়ামতকে সম্ভব বলিয়াই মনে করে না।






অনুবাদ : (8د) উহারা যখনই তোমাকে দেখ্থ তখন উহার্রা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্দুপ্পের পার্রক্পে গণ্য করে এবং বনে এই কি নে, যাহাকে আল্লাহ্ র্রসূল কর্রিয়া পাঠাইয়াছছন। (8২) সে ঢো আমাদিগকে আমাদিগেন্র দেবতাগণ হইতে দূর্রে সর্াইয়া দিত यদি না আমরা তাহাদিগের অনুগ্ত্যে দৃছ় প্রতিষ্ঠিত थাকিতাম। যখন উহহরা শাা্তি প্রত্যক কর্রিবে তখন উহারা জানিবে কে সর্বাধিক পথজ্রষ্ট। (8৩) आপনি কি দেখ্টনা ঢাহাকে বে তাহার কামনা বাসনাকে ইলাহ্নূপ্ গ্থহণ করে? ইব়ন কাঘীর—२b (৮- )

তবুও কি আপনি ঢাহার কর্মবিধায়ক হইবেন? (88) আপনি কি মনে করবেন শে, উহাদিগের অধিকাংশ তুনে ও বুব্ৰে ? উহারা তো পঔরই মতো বরং উহার়া আরও অধম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'আালা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা যখনই রাসূলুল্নাহ (সা)-কে দেথিতে পায় তখনই তাহারা দোষচ্চা কর্রিয়া বিদ্দু করিতে ঔরু করে। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :
 দেখিতে পায় ত্খনই তাহারা আপনাকে লইয়া ঠাট্যা-ব্দ্দুপ তরুু করে"।

আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে :

আর ঘখনই তাহারা আপনাকে দেথিতে পায় তখনই তাহারা আপনাকে তুচ্ম মনে করিয়া বিদ্দূপ করিতে ওরু করে। তাহারা বনে, এই লোকটিকেই কি আল্লাহ রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? পূর্ববর্তী রাসূলগণের সহিত সেই যুগের কাফিররাও অনুর্ণপ




কাফিন্ররা বলে, यদি আমরা আমাদের উপাস্যদের উপাসনার উপর মযবুত ও প্রতিষ্ঠিত না থাকিতাম তবে এই লোকটি অর্থাৎ হযরত মুহাশ্মদ (সা) তো আমাদিগকে আমাদের উপাস্যও দেবতাদের উপাস্য হইতে প্রায় বিল্রান্ত কর্রিয়া ফেলিয়াছিন। আল্মাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন :

"আর তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে বে, কে বিল্রান্ত ছিন! যখন তাহারা তাহাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হইতে দেথিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআানা তাঁহার নবীকে সতর্ক করিয়া বলেন, আল্ণাহ্ ত'আলা যাহার ভগ্যে ওমরাহী নির্ধারণ করিয়া রাথিয়াছেন তাহাকে আল্লাহ ব্যততি অন্য কেইই হেদায়াত দান করিতে পারে না"।

আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন বে তাহার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাইয়াছে। जর্থাৎ তাহার প্রবৃত্তি যাহাকে ভান ও সুন্দর মনে করে উহাকে সে ধারণ করে এবং উহাকে স্বীয় ধর্ম বানাইয়া লয়। यেমন অন্যত ইর্রশদ হইয়াছছ:

"তবে কি এইর্রপ ব্যক্তি যাহারা মন্গ কাজকে তাহার জন্য সজ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে? অতঃপর সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিতেছে। আর সেই ব্যক্তি বে মন্দ

কাজকে মন্দই মনে করিতেছে কখনও কি সমান হইতে পারে? বষ্ুুতঃ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ঘা ওমরাহ কর্রেন আর যাহাকে ইচ্ছা হোায়েত দান করেন। ইহা অন্য কাহার ক্মতাধীন নহে"। (সূরা ফাতির : b)
 লোকের উপর কার্यনির্বাহী ইইতে পারেন? অর্থাৎ ইহা আপনার পক্ষে সম্বব নহে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেনী যুগে এমনও হইত যে, এক ব্যক্তি প্রথম সাদা পাথর পূজা করিত। কিছু দিন পর অন্য এক পাথর আরো উত্তম দেখিতে পাইয়া প্রথথ পাথর ত্যাগ করিত এবং দিতীয়ট্টিকে পুজা করিত।

অথ্বা আপনি কি ধারণা করেন যে তাহাদের অধিকাংশ শ্রবণ করে কিংবা বুঝিতে পারে অর্থাৎ ঐ সকল কাফির চতুষ্পদ জন্ভ্র অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ, চতুষ্পদ জন্থুকে বেই উল্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহারা উহা পালন করে। কিস্টু ঐ সকন কাফিররা হইল মানুষ, আর মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছ্। কিত্দু তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে। দলীল প্রমাণ অবতীী করা • হইয়াছে। ইত সত্ত্তেও তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অনা দেবদেবীর উপাসনা করে। এই
 প৫্ৰই মত, বরং তাহারা আরও অধধম।


অনুবাদ : (8৫) ঢুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না ? কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন। অনন্তর आমি সূর্यকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক। (8৬) অতঃপর আমি ইহাকে আমার দিকে ধীরেধীরে ঔটাইয়া আনি। (8৭) এবং তিনিই তোমাদিতেরের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণ স্বরূপ, বিশামের জন্য তোমাদিগের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস।

তাফসীর ঃ উল্gেপিত আয়াতসমূহের মাধ্যম্ আল্মাহ তাঁার অস্তিত্ব ও পূর্ণ কুদুরতের উপর প্রমাণ উল্নেখ করিত্রেছেন। তিনি পরশ্পর বিরোপী ও বিভিন্ন ও্ুণাতণ বিশিষ্ঠ

 প্রতিপালকের ঐ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই যে তিনি কিভাবে ছায়াকে বিস্থৃত করিয়াছেন? হযরুত ইব্ন আব্বাস, (রা) ইবৃন উমর (রা) আবুল আলিয়াহ, আবু মালিক, মাসকরক, মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, নাখঈ, যাহহহাক, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, সেই সময়ে আল্মাহ ছায়াকে বিষ্থৃত করেন উহা হইন, ফজর উদয় হওয়ার পর হইতে সূর্র্রেদয় হওয়ার মধ্যবর্তী সময়।
 করিয়া দিতেন। কোন পরিবর্তন করিতেন না। বেমন অন্যত্র ইরশাদ ছইয়াছে :
"হহ নবী! आপনি বলিয়া দিন, আচ্ঘ বল তে দেথি, यদি আা্gাহ্ ত'আলা রাতকে -চিরকালের জন্য রাখিয়া দিতেন তবে কি কেহ দিন আনিতে সক্ষ্ম হইত। কিংবা यদি তিনি চিরকালের জন্য দিন অবশিষ্ট রাথিত্তন তবে কে রাত আনিতে পারিত"। (সূরা কাসাস : ৭১)

অতঃপর আমি সূর্यকে উহ্হার উপর নিদর্শন কর্যিয়াছি। অর্থাৎ यদি সূর্य উদয় না হইত, তবে দিন ব্রে কি, উহা জানাই যাইত না। কারণ, কোন বিপজীত বব্রুকে উহার বিপরীত বस्टू দ্মারাই জানা সब্ব। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, আমি সূর্যকে ছায়ার জন্য দলীল বানাইয়াছি বে ছায়া তাহার অনুসরণ করে থাকে। সূর্य থাকিলে ছায়া হইবে। সূর্य ডুব্যিয়া গেলে ছায়া নিঃণেষ হইয়া যায়।


অতঃপর ঐ ছায়াকে আমি খীরেধীরে সংকুচিত করি। কেহ কেহ বলেন, সূর্यকে
 দ্রুত। মুজাহিদ (র) বলেন ' ইইল, অতঃপর ঐ ছায়াকে আর্মি নীরবে নিঃশব্দে এত সংকুচিত করি বে, ছাদের কিঃবা গাছের নিচে ব্যতিত যমীনের অন্য কোথায়ও ঐ ছ ছায়া অবশিষ্ট থাকে না। অথচ ছাদ ও গাছের উপর সূর্ব্রের কিরণ বিদ্যমান থাকে। আইয়ুব ইব্ন মূসা (র) আলোচ্য আয়াতের जর্থ করেন, আমি অল্পजল্প করিয়া ছায়াকে সংকুচিত করি।

তিনি সেই মহান সত্তা, যিিন তোমাদের জন্য রাঁ্রকে আবরণ করিয়াছেন, जর্রাৎ রাচ্রের মাধ্যন্ম তিনি যাবতীয় বস্থুকে আবৃত করিয়া রাฑখন। বেমন অন্য ইর্রশাদ

 দরুন মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু রাত্রের আগমনের পর যখন চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং ন্দ্রির কোলে ঢলিয়া পড়ে, তখন শরীর ও আज্মা উভয়ই প্রশান্তি লাভ করে।
وَجْجَلَا النَّهَارَ نُشُوْرْ أ ــ

আর সেই মহান সত্তা দিনকে সজীবতা দানকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ দিনের বেলা মানুষ তাহাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য সচল হয়, যেন দিনের কারণে তাহাদের প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


আর আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য দিবা রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা রাত্রে প্রশান্তি লাভ করিতে পার এবং দিনে তাহার অনুগ্রহ- রিযিক অबেষণ করিতে পার। (সূরা কাসাস : ৭৩)


অনুবাদ : (8৮) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসং্বাদ বাণীর্রপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিফদ্ধ পানি বর্ণণ করি। (8৯) যদ্ভারা আমি মৃত ভূখબ্কে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মক্যে বহ్ জীবজন্তুও মানুষকে উহা পান করাই। (৫০) এবং অমি ইহা উহাদিগের মধ্যে বিতর্রণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মহা ক্মতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিবার পৃর্বে বৃষ্টির সুসংবাদ বহনকারী বায়ূমন্ডল

প্রবাহিত করেন । বায়ূ কয়েক প্রকারে বিতক্ত। এ প্রকার বায়ূ মেঘমালাকে বিত্তৃত করে। এক প্রকার বায়ূ মেষমালাকে বহন করে। আর এক প্রকার বায়ূ এমনও আছে যাহা মেঘমালাকে হাঁকাইয়া নইয়া যায়। ইহা ছাড়া এক প্রকার এমনও আছে যাহা বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে উহার সুসংবাদ বহন করে। এক প্রকার এমনও আছে পূর্ব্রই যমীনকে উৎপাদনের জন্য প্রফ্রু করে। আর এক প্রকার হইল যাহা মেঘমালাকে পানি দ্ঘারা পরিপৃর্ণ করে।

আর আকাশ হইতে আমি বিঙ্ধ পানি অবতীর্ণ করি। ر ر শদ্রের অর্থ, যাহা দ্মারা

 অর্থে ব্যবহ্ত হইয়াছে। কিত্ুু ইহার উপর কত্য়কটি প্রশ্ন উখ্থাপিত যাহার আলোচনা এখানে সংপ্গত নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা.) বলেন, আমার পিতা ..... সাবিত বুনানী (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বৃট্টির দিনে অাবুল আলীয়া (র)-এর সহিত বাহির হইনাম। ‘বাসূরা’ এর পথ তখন বৃষ্টির কারণে কদমাক্ত হইয়াছিন। কিন্ুু তিনি ঐ পথথই সালাত আদায় করিলেন। आমি তাহাকে এই দিকে লক্ষ্য করিতে বলিলে, তিনি এই
 আকাশ হইতে পবিত্র পানি বর্ষণ কর্রিয়াছেন এবং উহার দ্বারা পথকেও পবিত্র করিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েযেব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ ত'আলা আকাশ হইতে বিখ্ধ পানি বর্ষণ করিয়াছছন উহাকে অন্য কিছুই অপবিত্র করিতে পারে না। হযরত সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি বুয‘আহ নাম পুকুর হইতে অযূ করিতে পারি। অথচ উহা এমন একটি কূপ যাহাতে জাহেনী যুপে
 : ينج شسه شئ "পানি পাক পবিত্র কোন বस्टू উহাকে অপবিত্র করে না"। হাদীসটি ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ বর্ণনা করিয়াছছন এবং ইমাম আহমদ (র) উহাকে বিখ্ধ্ বলিয়াছেন।

ইমাম অারু দাউদ এবং তিরমিযী (র) ও উহা বর্ণনা করিয়াছ্ন এবং তিরমিবী ‘হাসান’ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছ়ুন। এবং নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবৃন আবু হাতিম (র) বলেন, आমার পিতা ..... आবুল আশ'আম খালিদ ইবন - ইযায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আদ্দুল মালিক ইবৃন মারওয়ান-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ মজলিসে তখন পানির আলোচ্না উঠিল।

খালিদ ইব্ন ইয়াयীদ (র) বলিলেন; কোন কোন পানি তো আসান হইতে বর্ষিত হয়। आবার কোন কোন পানি সমুদ্রের পানি হইতে মেখমালার আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর ঐ মেষমালা বিদ্যুৎ চমকাইয়া ও গর্জন করিয়া বৃট্টি বষ্ষণ করে। সযুদ্র হইতে মেঘমালার кপ ধারণ করিয়া বেই বৃষ্টি বর্ণিত হয় উহার দ্মারা কোন ফসল ও গছছপালা উৎপন্ন হয় না। আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্ঘরাই গাছপালা উৎপন্ন হয়। ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত, আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা যমীনে গাছপানা উৎপন্ন হয় এবং সমুর্দে বর্যিত হইয়া উহা মুক্তায় পরিণত হয়। কেহ কেই বলেন, আসমানের বেই পানি স্থলে বর্ষিত হয় উহা গম উৎপন্ন করে এবং যাহা সমুর্র্র বর্ষিত হয় উহা মুক্ত উৎপন্ন করে।

准

 করিয়া তুলি। অর্থৎৎ সৌৗ্দর ও ख्खীरীন শহরে পুনরায় গাছপালা ও নানা প্রকারও নানা রং এর ফनফুল উৎপন্ন হইয়া সৌন্দর্यময় হইয়া পুনরায় সজীব হইয়া উঠে। বেমন ইর্রশাদ


 সৃষ্টির মধ্ধ্যে চত্ত্পদ জন্তুকে এবং মানুমকে পান করাই।

কেননা তাহাদ্রে পিপাসার জন্য ও কৃবি কাজের জন্য অত্যত্য প্রয়োজনীয়।
 সেই মহান সত্তা, यিনি মনুব্রে নৈরাশ্যের পরে বৃধ্টি বর্ষন করেন"। অরো ইরশাদ इইয়াহে :

 কিডাবে উহা মৃত যমীনকে জীবিত করে"। (সুরা ক্রম : ৫০)

আর आমি বৃষ্টির সেই পানি তাহাদের মধ্যে বিতরণ় করি অর্থাৎ দেশের কোন এলাকার বর্ষন করি আর কোন স্থানে বর্ষন করি না। মেঘমালা কোন এলাকায় বর্ষন না করিয়াই উহা অত্র্রিম করিয়া অন্য স্থানে বর্ষন করে। অথচ, উহার অপর প্রান্তে এক ফোট পানিও বর্ষন করে না। এই জবে বৃষ্টি বর্ষন করায় আল্লাহর বিরাট রহস্য রহিহ়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাসও (রা) বলেন, এমন হয় না বে, এক বৎসর অধিক বৃষ্টি হয় এবং অन্য বৎসর কম বৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বৎসরই সমান বৃষ্টিপাত ঘটে। বস্তুত याহা

সংघটিত হয় উহা হইল আল্লাহ্ ত'আলা পৃথিবীর কোন অঞ্চনে অধিক বর্ষন করেন আবার কোন অঞ্চলে বৃষ্টি শূন্য রাখিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ

আল্লাহ তাআলা বৃষ্টির পানিকে বিতরণ করেন এই কারণণ মানুষ যেন ইহা দ্ঘারা উপদ্শশ গ্রহণ করে বে, ভ্যই মহা শক্তিমান পানি দ্বারা মৃত জনপদকে সজীব করিতে পারেন, তিনি মৃত মানুষও তাহাদের পঁচা হাড়ঞেেো জীবিত করিতে সক্ষম। আর এই ঊপদেশ যেন গ্রহণ করে বেসব বেই অঞ্চেে আাল্াহ ত'আলা বৃষ্টি বর্ষন করেন নাই উহা কেবল তাহাদের শ্রাহের পরিণতি। অতএব ঐ অঞ্চনের জনগণ যেন তনাহ হইতে অওবা করে। একবার উকবাহর আযাদকৃত গোলাম উমর (র) বলেন, একবার নবী করীম (সা) হयরুত জিবৃরীী (আ)-কে জিঞ্ঞাসা করিলেন। মেঘমাनার বিষয়টি আমার জানিতে ইচ্মা হয়। উহা বে কোথাও বর্ষন করে আবার কোথাও বর্ষন করে না, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! ভে মেঘমালার কাজ্জ নিয়োজিত ফিরিশতা রহিয়াছেন, आপনি ঢাঁহাক্কে জিজ্ঞাসা করুন। রাসূলুনল্ঞাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আমার নিকট সিলকৃত নির্দেশ আদ্দেশ অমুক অমুক স্ছান্ন বর্ষন কর। আমরা কেবল সেই হুকুই পালন কর্রিয়া থাকি। রিওয়াতেটি ইব্ন আরু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছছে। কিত্তু ইহা মুরসাল।
 বলা ইইয়াছে যাহারা বলে অমুক নক্র্রের কানণে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। মুসলিম শরীৗফে বর্ণিত একবার বৃষ্টিत পরে রাসূলুল্াহ (সা) তাহার সাহাবা কিরামকে বলিলেন, তোমরা জান কি, ঢোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তাহহারা বলিলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভান জানেন। তিনি বলিলেন ঃ আল্gাহ বলিয়াছেন, আমার বান্দা হইতে কিছু লোক মু’মিন जবস্থায় ভোর কর্রিয়াছে আর কিছু লোক কাফির অবস্থায়। যাহার বনে আল্মাহর অনুগাহে বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা মু'মিন এবং নক্ষত্রের কমতাকে অস্বীকারকারী। जার অপর পক্ষে যাহার বলেন; অমুক নক্ষ্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা নক্তের্রে ক্ষমতার প্রতি তো বিশ্বাস রাথে এবং আমার ক্ষমতার প্রতি বিশ্ধাস রাথে না।



অনুবাদ ঃ (৫১) আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম। (৫২) সুতরাং তুমি কাফিরদিগের অনুগত্য করিও না। এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদিগের সহিত প্রবল সংপ্রাম চালাইয়া দাও। (৫৩) তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখ্য়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান । (৫৪) এবং তিহি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহ্হিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ
 একজন নবী প্রেরণ করিত্তাম। কিন্তু হে মুহাম্মদ! কেবল আপনাকেই সারা বিশ্ববাসীর জন্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি এবং এই কুরআন প্রচারের় কাজে নিযুক্ত করিয়াছি।
 এবং যাহার নিকট কুরআনের বাণী পৌছায় তাহাদের সকলকেই সতর্ক করিতে পারি
"আর বিভিন্ন গোত্রসমূহ হইতে যেই ব্যক্তিই ইহার সহিত কুফর করিবে সে হইবে দোযখবাসী"। (সূরা হূদ ঃ ১৭)

"যেন মক্কাবাসী ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের জনপদকে আপনি সতর্ক করিতে পারেন"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"হে নবী! আপর্নি বলুন, হে" লোক সকল। আiমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি"। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৮)
ইব্ন কাছীর——৯ (৮ম)
 কালো নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রেরিত হইইয়াছি। 'বুখারী ও মু'সলিম শশরীফে আরো
 কোন নবী বিশেষ এ্রক কাওমের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। কিত্তু আমি সকল কাওমের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। আর এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছে :
 কুর্ান ‘্ঞা জিহাদ করুন।

তিनि সেই মহান সত্তা যিনি দুই সমুর্রকে মির্নাইয়া দিয়ছ্ছে, একটি পানি সুমিষ্ট এবং অপরটির পানি নবণাক্ত ও তিক্ত। जর্থাৎ তিনি দুই প্রকার পানি সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। চতুর্দিকে নদী-নালা ও পুকুর পানিকে তিনি সুমিষ্ট করিয়াছেন। ইহাকে আয়াতে মিষ্ঠ পানির সমুদ্র বলা হইয়াছে। ইবন জরীীর ও ইব্ন জুরাইজ (র) এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই তাফ্সীরে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বস্যুতঃ মিষ্ঠ পানির অন্য কোন সয্ম্র নাই। আর আল্লাহ্ ত'আানা তো বাস্তুব ঘটনারই সংবাদ দান করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে তাহার দানকৃত নিয়ামত সমূহের শোকর করিবার জন্য সতর্ক করিয়াছেন। जতএব মিষ্ট পানিি সমুদ্র দ্বারা অ সকন নদী নালার প্রবাহিত পানি বুঝান ইইয়াছে। যাহা পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় মানুষের সর্বপ্রকার প্রঢ্যোজন পৃর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'অালা সৃষ্টি করিয়াছেন।
 পান করা সষ্ব্ব নহে। যেমন প্রাচ্য ও পাচত্তের প্রসিদ্ধ মহাসাগনজজো এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও উহাদের সহিত সংয়ুক্ত অন্যান্য সাগর। यেমন- লোহিত সাগর, ইয়ামান সাগর, বাস্রা সাগর, পারস্য সাগর, চীন সাগর, ভারত মহাসাগর। এই প্রকার আরো বহু সাগর আছে যাহাদের পানি থাকে স্থির। কিন্ত শীতকালে ও তীব্র ঝড়ের সম<়ে ইহাদের মধ্যে মারাহ্হক ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কোন কোন সাগরে জোয়ার ভাটা খরু হয়। প্রতি চন্দ্র মাসের খুুতে জোয়ার হয়, চন্দ্র যখন ছেট হইতে খরু করে তখন হইতে ভাটা ঞরু হয়। নতুন চাদ উদয় হইবার সাথে সাথেই পুনরায় জোয়ার হয় এবং পানি বৃদ্ধি পায় এই ভাবে চানদরে চৌদ তারিখ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিত্তু বেই সকল সমুদ্র স্থির থাকে উহাদের পানি লবণাক্ত ও ত্তি। ফলে বায়ূ দূষিত হয় না এবং ঐ সকল সমুদ্র বেই অসংখ্য জীবজন্ড মুত্যবরণ করে। উহার কারণে ও পৃথিবীতে দুর্গ্ধ ছড়াইেয়া পড়ে না। আর সমুদ্রে পানি লবণাক্ত হইবার কারণেই হাওয়াও বিওদ্ধ থাকে। একদা রাসূনূল্gাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর্রা হইন, আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা অযূ করিতে পারি? তিনি
 মৃত জীব ও হালাল।। হাদীসটি মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও সুনান গ্গন্থ সমূহের গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন।
 লবণাক্ত ও সুমিষ্ট সাগর ও নদী যাত্রার মাঝে আবরন ও মযবুত অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন একটির পানি অপরটির সহিত মিশ্রিত না হইতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"আল্নাহ তা‘আলা দুইটি সন্মিলিত সাগরকে প্রবাহিত করিয়াছেন উহাদের মাঝে রহিয়াছে একটি প্রতিবন্ধক, যেন উহারা পরস্পরে তাহাদের স্বীয় সীমা অতিক্রম না করে। অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করিবে"? (সূরা রাহম়ান : ১৯-২০)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


"না কি, সেই মহান সত্তা যিনি যমীনকে আবাসস্থল করিয়াছেন এবং উহার মাঝে নদী নালা সৃষ্টি কর্যিয়াছে, উহার উপর পাহাড় ও প্রতিষ্ঠিত কর্রিয়াছেন আর দুই সমুদ্রের মাঝ্েে অন্তরায় সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। বলতো দেখি আল্dাহর সহিত কি অন্য ঊপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই হইন মূর্থ"। (সূরা নামন ঃ ৬)

## 

তিनि সেই মহান সত্তা যিনি পানি অর্থাৎ দুর্বল ও নিকৃষ্ট বীর্य দ্ञाরা মানুষ সৃह্টি করিয়াছেন। তাহাকে সর্বাभীন সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে ইচ্ম পুরুষ সৃৃষ্টি করিয়াছ্ন, যাহাকে ইচ্ম নারী সৃষ্টि করিয়াছেন তাহাকে প্রথমতঃ বশশশগত্যবে সম্বক্ধিত করিয়াছেন। কিছু কাল পরে যখন সে বিবাহ করে তখন বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা আত্নীয়-স্বজন কর্রিয়া দেন। বেমন- শ্ব্ত্র-শশাশূড়ী ইত্যাদি।








অনুবাদ ঃ (৫৫) উহারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা উহাদিগকে উপকার করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না। কাফির তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। (৫৬) আমি তো আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপ্ই প্রেরণ করিয়াছি। (৫৭) বনুন, আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) তুমি নির্ভর কর ঢাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার বান্দাদিগের্, পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত (৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রাহমান, তাঁহার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। (৬০) যখন উহ্হাদিগকে বলা হয়, সিজ্দাবনত হও রাহ্মান -এর প্রতি, তখন উহারা বলে, ‘রাহ্মান’ আবার কে? তুমি কাহাকেও সিজ্দা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজ্দা করিব? ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

তাফসীর ঃ উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা কেবল তাহাদের মতানুসারে এমন সকল প্রত্মা পূজা করে যাহারা তাহাদের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে আর না তাহাদের কোন ক্তত

করিতে পারে। আর ঐ সকল প্রতীমার জন্যই আল্মাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের সহিত শত্রুতা পোষণ করে। আর তাহাদের প্রতিমার জন্যই যুদ্ধ
 বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু আল্নাহর রাহে জিহাদকারী সৈনিকগণই বিজয়ী হয়।

## অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


"আর তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্যকে উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আশা যে, তাহারা সাহায্য পাইবে। অথচ, ঐ সকল উপাস্য তাহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৪) অথচ অনর্থক ঐ সকল মুর্থরা তাহাদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। পার্থিব ও পারলৌকিক ऊুভ পরিণতি ও সাহায্য কেবল আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু’মিনদের জন্য।

মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতে অর্থ করিয়াছেন, "কাফির আল্মাহর নাফরমানীর ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যকারী। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, কাফির, শিরক ও আল্লাহ দ্রোহীতার কারণে শয়তানের সাহায্যকারী। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, কাফির শয়তানের বন্ধু।
 জন্য সুসংবাদ দানকারী ও কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিবে তাহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদদাতা। আর আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।
 কাজ্জের বিনিমর্যে তোমাদের নিকট কোন প্রত্দিদান প্রার্থনা করিতেছি না। আমি তো কেবল আলাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতেছি। অতএব তোমাদের নিজেদের স্বার্থে যাহার ইচ্ছ সে যেন সরল পথে পরিচালিত হয়।
 यাহা কিছু চাওয়া-পাওয়া উহা হইল, বেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে চায় সে যেন অবলম্বন করে। ইহাই তোমাদের নিকট হইতে আমার চাওয়া ও প্রার্থনা। এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করিতে হইলে অবশ্যই আমার অনুসরণ করিতে হইবে।
 মহান আল্লাহর উপর ভরসা করুন যিনি কখনও মৃত্যুররণ করিবেন না।

णिनिই ब्रशম, তিনিই শেষ, তিনিই यাহির আর্র তিনিই বার্তিন। আর তিনিই সকল বস্যু সস্পর্কে পরিচিত (সূরা হাদীদ ঃ ৩)। তিনিই সকলের প্রতিপালক ও মালিক। অতএব হে নবী, তিনিই आপনার আ্রয়স্থল। তাঁহার প্রতিই ভরসা করা যায়। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আাপনার সাহায্যকারী ও সাফন্যদানককারী। যেমন ইরশাদ হইয়াছহ :
"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী আপাি প্রচার করুন। यদি আপনি উহা না করেন তবে দায়িত্ণ পালিত হইরে না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ ইইতে হিফাयত করিবেন"। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবু যুর'অাহ (র) ..... শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক্দা হযরত সানমান (রা) মদীনার এক গলিতে রাসূনুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্মৎ घটিলে, তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে সিজ্দা. করিলেন. তথन রাসূলুন্बাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেনঃ
"হে সালমান! তুমি আমাকে সিজ্দা করিও না। তুমি লেই মহান আল্মাহকে সিজ্দা করিবে যিনি চিরও্জীবি, ক্থও যাহার মৃত্যু घটিবে না। রিওয়াঁ়েতটি মুর্রসাল-হাসান।

 আমাদের প্রতিালক। আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিব্রতা ঘোষণা করিতেছি। আয়াতের মর্ম হইন, কেবল আল্লাহর সভ্ভুষ্টির জন্যু ঢাহার ইবাদত কর এবং তাঁারইই উপর ভরসা কর।
 ঘোষণা कর। बই কারণে রাসুলুল্बাহ (স) বলিত্ন : অর্থ!ৎ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংল্যার সহিত আপনার পবিব্রতা ঘোষণা করিতেছি। আায়াতের মর্ম হইল কেবল আাল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যু তাঁার ইবাদত কর এবং তাঁহার ঊপর ভরসা কর।

## অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"তিনি মাশরিক ও মাগরিবের প্রভূ। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, অতএব তাঁহাকে তুমি কার্যনির্বাহী হিসাবে গ্রহণ কর"। (সূরা মুয়যাম্মিল্ ঃ ৯)
 তাঁহার উপর ভরসা কর"।

অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

## 

"আপনি বলুন, তিনি বড়ই মেহেরবান, আমরা তো তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়াছি"। (সূরা মুলৃক ঃ ২৯)
 হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও ঢাঁহার অজ্ঞাত নহে।

"আল্মাহ যিনি চিরজীবি তিনি তাঁহার মহান কুদ্রতে সু-উচ্চ সাতটি আসমান এবং সাতটি যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরশে আসীন হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করেন। সঠিক ফায়সালা করেন"।
 ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাাহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর"। আর ইহা জানা কথা যে, হযরত মুহাশ্মদ (সা) যিনি আল্লাহর খাস বান্দা ও তাঁহার রাসূল তিনিই মহান আল্লাহ সশ্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন। কারণ তিনি মানবজাতির সরদার, তিনি যাহা কিছু বলেন, আল্লার পক্ষ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া বলেন। অতএব তিনি যাহা কিছু বলিবেন উহাই সত্য। মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হইলে উহার সঠিক ফয়সালা কেবল তিনিই দিতে সক্ষম। সেই বিষয় ঢাঁহার মত ও ফয়সালা কেবল তিনিই দিতে সক্ষম। সেই সকল বিষয় তাঁহার মত ও ফয়সসালা বিরোধী হইবে উহা অসত্য।
 মধ্যে বিরোধ সংখটিত হয় ত্তে তোমরা আল্মাহ ও তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে উহার মীমাংসা কর"। (সূরা নিসা : ৫৯)
 বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করিবে উহার ফয়সালা আল্মাহর পক্ষ হইতে গ্গহণ করিতে হইবে"। (সূরা শূরা ঃ ১০)
 প্রতিপালক সংবাদ দিয়াছ্নেন উহা চরম সত্য এবং সেই সকল আদেশ নিষেধ করিয়াছেন উহা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

শিমর ইব্ন আতীয়্যাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহকে সঠিকভাবে জানিতে হইলে এই কুরআন ইইতে জান। কারণ ইহাতেই আল্লাহর সঠিক জ্ঞান বিদ্যমান।

অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাহারা আল্মাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্যদের সম্মুখে সিজ্দা করিত। ইরশাদ হইয়াছে :

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা রাহমানের সমীপে সিজ্দা কর তখন তাহারা বলে, রাহমান কে? আমরা তাহাকে চিনি না। মুশরিকরা আল্মাহর জন্য ‘রাহমান’ নামকে অস্বীকার করিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনেও তাহারা এই নামকে অস্বীকার করিয়াছিল। সন্ধিকালে যখন রাসূলুল্নাহ (সা) লেখককে ‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম’ লিখিতে বলিয়াছিলেন, তখন তাহারা বলিয়াছিল, আমরা রাহমান রাহীম কে, উহা জানি না। বরং আমরা যেমন লিখি, তোমরাও তদ্পপ লিখ। অর্থাৎ বি-ইস্মিকা আল্মাহুম্মা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ বলিয়া ডাক, কিংবা রাহমান বলিয়া ডাক যাহা বলিয়াই ডাক সবই ঠিক। কারণ, আল্নাহর জন্য অনেকতুলো উত্তম নাম রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, এবং তিনি রাহমানও"। (সূরা ইস্রা ঃ ১১০)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে :

"যখন তাহাদিগকে রাহমানকে সিজ্দা করিতে বলা হয় তখন তাহারা বলে, রাহমান কে? আমরা রাহ্মানকে চিনি না। নির্দেশেই সিজ্দা করিব? আর তাহাদের ঘৃণা বৃর্ধ্ধি হইয়া-ই চলিতেছে। অবশ্য মু’মিনগণ পরম করুণাময় রাহমান-রাহীমের সমীপে সিজ্দা করে আর কেবল তাঁহাকেই মাবূদ

বলিয়া মান্য করে।সমস্ত উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সূরা ফুরকান এর এই আয়াত যে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে সকলের উপরই সিজ্দা করা ওয়াজিব।

 اَوَارَرَادَشُكُوْرًا

অনুবাদ : (৬১) কত মহান তিনি যিনি নভোমঙ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোর্তিময় চন্দ্র। (৬২) এবং যাহারা উপদেশ গ্八হণ করিতে ও ক্বজ্ঞ হইতে চাহে তাহাদিগের জন্য তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে ।

তাফসীর ঃ আল্মাহ্ তা'আলা স্বীয় মহত্৭ও বড়ত্ব প্রকাশার্থ্থে ইরশাদ করেন ঃ তিনিই আসমানে বুরুজ সৃষ্টি করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র), আবু সালিহ, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, ‘বুরুজ’ দ্বারা এখানে নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ্ বলেন, ‘বুরুজ’ দ্বারা পাহারার জন্য আসমানে বিদ্যমান প্রাসাদ বুঝান হইয়াছে। হযরত আলী, ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইবন কাব, ইব্রাহীম নাখ্ঈ ও সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান ও আমাশ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবু সালিহ (র) হইতেও ইহ্ বর্ণিত। অবশ্য বিশাল নক্ষত্রসমূহ পাহারার জন্য নির্দিষ্ট বালাখানা হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। তখন অবশ্য কোন বিরোধ থাকিবে না। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।
 উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারা সজ্জিতত কর্রিয়াছি"। (সূরা মুল্ক ঃ ৫)

আর এই কারণেই ইরশাদ ইইয়াছে :

"সেই সত্তা বড়ই বরকতময়, যিনি আসমানে বরুজ অর্থাৎ নক্ষত্র পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপতুল্য সূর্য ও উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন"। যেমন অন্যত্র
 ইব্ন কাছীর——০ (৮ম)
 আলোকে উজ্জ্ণ করিয়াছেন। ハেমন ইরশাদ হইয়াছে:

"আর তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্यকে আলোকময় করিয়াছেন এবং চন্দ্রকে করিয়াছ্নন নূর"। (সূরা ইউনুস : ৫)

হযরত নূহ (অ) ব্যে তাঁার কাওমকে হিদায়াত বাণী ৫নাইয়াছিলেন, উহার উল্লেে করিয়া আল্লাহ্ তা'অানা ইরশাদ করেন :

"তোমরা কি ইহা প্রত্যক্ষ কর না বে, আল্লাহ্ ত'অালা কিক্ধপপে সাতটি আসমানকে উभর নিচু করিয়া সাজাইয়াছেন আর উহাদের মধ্যে চন্দ্রকে নূর করিয়াছছন এবং সূর্যকে কর্রিয়াছেন প্রদীপ"। (নূহ-১৫-১৬)

 जর্থাৎ দুইটি সময় একত্রিত হয় না। রাত্র শেষ হইবার পরে দিনের আগমন ঘটে। আর দিন শেষ হইবার পর রাচ্রের আগমন ঘটে। (সৃরা ফুরকান : 8৮)
 মহান আল্পাহ ঢোমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্যকে যथাক্রে একেরপর এককে অধিনস্ করিয়া দিয়াছেন ও তোমাদের কাজে নিয়োজিত কর্রিয়াছেন"। (সৃরা ইব্রাইীম : ৩৬)
 আচ্ছদিত করি এবং দ্রুত উহাকে অনুসরণ করে"।
 চন্দ্রকে পাইতে পারে। (ইয়াসীন : 80)
 পর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এইভবে আল্লাহ্ তা‘ালা তাহার বান্দাগণের ইবাদতের সময় নিर्দিষ কর্রিয়া দিয়াছেন। দিবাকালে কোন আমন ছুট্যিা গেলে রার্রিকালে উহা পালন করিতে পার্।। অনুর্রপভাবে যাহার রাত্রিকালের আমন জুট্য়া যায়। সে উহা দিবাকালে পুনরায় করিতে সুশ্যো পায়।

বিশ্তেদ্ব হাদিসে বর্ণিত :

"আল্মাহ তা‘আলা রাত্রিকালে দিনের অপরাধীকে তাওবা কবূল করিবার জন্য হাত সम্প্রসারিত করেন এবং দিবাকালে রাত্রিকলের অপরাধীর তাওবা কবূল করিবার জন্য হাত সম্প্রসারিত করেন"। আবু দাউদ তায়ালিসী (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) চাশতের সালাত দীর্ঘ করিলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল, আপনি আজ এমন এক কাজ করিয়াছেন, যাহা পূর্বে কখনও করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমার রাত্রের কিছু আমল অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, এখন আমি উহ্া পূর্ণ করিলাম। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তির রাত্রিকালের কোন আমল ছুটিয়াছে দিবাকালে সে উহার করিতে পারে। আর যাহার দিবা কালের আমল ছুটিয়া যায় রাত্রিকালে সে উহা করিতে পারে। ইকরিমাহ, সাঈদ̆ ইব্ন জুবাইর এবং হাসান (র) ও অনুরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করিয়াছেন, আল্নাহ রাত্র ও দিবসকে পরস্পরে একে অপরের বিপরীত করিয়াছেন। একটি অন্ধকার, অপরটি আলোকিত।


#  

##  كُلْكَ قَوَامَاً

जনুবাদ ঃ (৬৩) ‘রাহ্মান’ -এর বান্দা ঢাহারাই যাহারা ন্যভাবে চলাফি্রা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্েোধন করে, তথন তাহারা বলে ‘সালাম’ (৬৪) এবং রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদিগের্র প্রতিপানককের উল্দেশ্যে সিজ্দাবनত হইয়া ও দডায়মান थাকিয়া। (৬৫) এবং আর তাহারা বলে ‘হে আমাদিগের প্রিপালক! আমাদিগ হইতে জাহৃামামের শাম্তি বিদূর্রিত কন; উহার শাস্তি তো নিপ্চিত বিনাশ; (৬৬) অশয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ঠ। (৬৭) এবং যখন ঢাহারা ব্যয় করে, ঢখন তাহারা অপ্যয় কর্রে না; কার্পণ্যও করে না। বরং তাহারা আছে এতদুভu্যের মধ্যে মধ্যম পন্হায়।

ঢাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহ্ে আল্নাহ্ ত'আলা তাঁহার খাস বান্দাগণণর ত্তণাবनीর উ "याহারা यAীনের ঊপর চলাচলে বিনীত হইয়া চলে, তাহাদের গাশ্ভি্য বজায় রাখিয়া অথচ, কোন প্রকার অহংকার না করিয়া চলে। ইরশশাদ হইয়াছে : \%
 কাহাকে তুচ্ছজ্ঞা না করিয়া বিনীত ও বিন্ম হইইয়া চলাচল করে। তবে ইহার অর্থ ইহাও নহে বে ত,হারা বানোয়াট ও লৌকিকত কর্রিয়া রোপীদের মত চলাচল করে। রাসূনূন্নাহ (সা) যখন চলিতেন তখন মনে হইত য্যন তিনি কোন উদ্মুহান নিচে অবতীী হইতেছেন এবং ハ্যে তাহার জন্য যমীনকে সংকুচিত করা হইতেছে। সানফে সালেহীন লৌকিকত করিয়া দুর্বলদের ন্য় চলা অপসন্দ করিতেন। হযরুত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি একজন যুবককে বড় ধীর্রৌীর চলিতে দেখিলেন; তাহাকে তিনি জিঞ্ঞাসা করিলেন, তूমি কি রোগী! সে বলিল, জী ना, তখन তিনি তাহার প্রতি লাঠি উঁू করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন এবং তাহাক্ক শক্তির সহিত চলিঢত আদেশ করিলেন। আলোচ্য আয়াতে


তোমরা থেন সালাতের জন্য আগমন কর তখন তোমরা দৌঁড়াইয়া আসিও না বরং তোমরা নিজেদের ভাবগম্ভিরতা বজায় রাখিয়া সালাত পড়িতে আসে, অতঃপর জামাতের সাথে সেই সালাত পাইবে উহা আদায় করিবে। এবং যাহা ছুটিয়া যাইবে উহা পূর্ণ করিবে। আবদুল্নাহ ইব্ন মুবারাক, মা’মুর উমর ইব্ন মুখ্তার ও হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মু’মিনগণের চক্ষু কর্ণও অন্যান্য অংগ প্রতংগসমূহ অবনত থাকে। এমন কি মূর্খ লোকেরা তাহাদিগকে রোগী বলিয়া ধারণা করে। বস্তুত তাঁহারা রোগাক্রন্ত নহে। আল্লাহর কস়ম, তাঁহারা সুস্থ, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এত প্রবল ভয় প্রবেশ করিয়া থাকে, যাহা অন্য লোকের অন্তরে প্রবেশ করে না। এবং পরকান সম্পর্কে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসই তাহাদিগকে পার্থিক মোহ হইতে বিরত রাথে। কিয়ামত দিবসে তাঁহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের যাবতীয় চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। আল্মাহর কসম! অন্যান্য লোকের মত তাঁহাদের পার্থিক কোন চিন্তা ছিল না। আর বেহেশতের পরিবর্ত্ত আর কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক তুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁহারা দোযখের শান্তির ভয়েই রোদন করিত। যেই ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিবার পরও অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করিত না তাহারা অনুতাপের কোন শেষ নাই। যেই ব্যক্তি কেবল পানাহারকেই আল্লাহর নিয়ামত বলিয়া বিবেচনা করে, সে মূর্খ এবং তাহার শান্তিও নিকটবর্তী।

## 

আর মুর্খ লোকেরা যখন আল্লাহর বান্দাগণের সহিত কোনর্প অশালীন কথাবার্তা বলে, তখন তাহারা জবাবে মূর্থদের সহিত অনুরূপ অশালীন কথাবার্তা বলে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং ভদ্রতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। যেমন রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত কেহ যদি যতই কঠিন মুর্খতার পরিচয় দিত, তিনি (সা) তাহার সহিত
 ’ْ- " "আর তাহারা অর্থাৎ মু’মিনগণ যখন কোন অনর্থক কথাবার্তা শ্রবণ করে উ্ডহার প্রতি তাহারা ভুক্ষেপ করে না"। (সূরা কাসাস ঃ৫৫)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ..... নূ'মান ইব্ন মুকরিন মুযানী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গালি দিতে ছিল, কিন্তু যাহাকে গালি দিতেছিল, সে উহার জবাবে বলিতেছিল, তোমার উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। ইহা ওুনিয় রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন : তোমাদের মাঝে একজন ফিরিশ্তা ছিল। ঐ ফিরিশ্তা গালিদাতার গালির জবাবে বলিতেছিল, গালি যোগ্য এই ব্যক্তি নহে বরং তুমি। আর যেই ব্যক্তি গালির

জবাবে সালাম করিতেছিল, जাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল সালামের যোগ্য ঐ
 করেন তাহারা সঠিক ও সমুচিৎ কথা বনে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, তাহারা উত্তম কথার মাধ্যমে মূর্খদ্রে কথা জবাব দান করে। হাসান বাসরী (র) বলেন, মূর্থ্রা यদি মু’মিনদের উপর অবিচার করে তরে তাহারা ধৈর্য্যধারণ করে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দিবাকালে তো নানা প্রকার অসহনীয় কথাবার্তা শ্রবণ করে, কিভ্ু রাত্রিকাল

 হইয়া রাত্র অতিক্র্ম করে"।

## ইরশাদ হইয়াছে :


"তাহারা অতি অল্প সময় শয্যাপ্রহণ কর্ এবং শেষ রাত্রে তাহারা আল্লাহর দরবারে মাগফিনাতের জন্য দোয়া করে"। (সৃরা যারিয়াত ঃ ১৭)
 পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে શৃথক রাধে"। (সূরা সিজ্রা ঃ ১৬)

আরো ইরশশাদ হইয়াছ্ছ :

"ना কি সেই ব্যক্তি উত্তম বে রাত্রির প্রহর্রসমূহে পরকালের ভয়ে এবং তাহার প্রতিপানকের রহমতের আশা পোষণ করিয়া আল্নাহর সমীপপ সিজ্দা করিয়া ও দডড়়মা হইয়া কাটাইয়া দেয়।" (সূরা যুমার ঃ৯)

আল্নাহ্ ত'আলা এখানেও তাঁহার থ্রিয় বান্দাগণণর ঐ ওণের উল্লেখ করিয়া বলেন :

"আর যাহারা আল্লাহর দ্রবারে এই দে'আআ করে, হে আমাদের প্রতিপানক! আপনি আমাদের নিকট হইতে জাহান্নামের আযাবকে দৃরে রাখুন। নিঃসন্দেহে উহার আযাব বড়ই সর্বনাশা, যাহা চিরকান শাস্তি দিতে থাকিবে। কখনও শেষ হইবে না"। কবি বনেন :
"यদি তিনি শাস্তি দেন তবে উহা হইতে চিরস্থায়ী। আর যদি তিনি বড় দান করেন তবে উহাও করিতে পারেন। কারণ তিনি কাহারও পরোয়া করেন না"।
 মানুষ যেই বিপদের সম্মুখীন হয় উহাকে غراً غলা হয় না । غرام বলা হয় ,ঐ বিপদকে যাহা চিরকাল শাস্তি দিতে থাকে। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) বলেন, আল্লাহ্ ত‘আলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদিগকে তাঁহার নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তাহারা উহার কোন উত্তর দিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে চিরস্থায়ী শাস্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।
 উহার বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান। ইবন আবু হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতে তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আমার পিতা ..... মালিক ইবন হারিস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন মানুষকে দোযথে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন সে উহার অতি গভীরে পৌছিবে, অতঃপর উহার একটি দরজায় পৌছলে তাহাকে বাধা দিয়া বলা হইইবে, তুমি তো বড়ই পিপাসিত। লও এক পেয়ালা পানীয় পান কর। অতঃপর তাহাকে সাপ ও বিচ্ছুর বিষ পান করান হইবে। ফলে তাহার চামড়া পৃথক ইইয়া পড়িবে, চুল পৃথক হইয়া যাইবে। আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেনন, জাহান্নামের মধ্যে কিছু গর্ত আছে উহার মধ্যে বিরাটাকয় বুখ্তী উটের মত সর্প আছে এবং কালো খচ্চরের মত বিচ্ছু আছে। দোযগীকে যখন উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা স্বীয় গর্তসমুহ হইতে বাহির হইবে এবং তাহদের ঠোঁট, চুল এবং শরীরে অন্যান্য অংগ জড়াইয়া ধরিবে এবং দংশন করিতে থাকিবে। উহাদের বিষে তাহাদের মাথার ও অন্যান্য অংশের চামড়া ঝরিয়া পায়ের উপর পড়িবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এক বান্দা হে হান্নান! হে মান্নান! বলিয়া হাজার বৎসর পর্যন্ত চিৎকার করিতে থাকিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রীল (আ)-কে বলিবেন, অমুক বান্দাকে লইয়া আস। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) দোযখের কাছে গিয়া দেখিবেন সকল দোযখবাসি উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে। তিনি উহাদের মধ্যে ঐ লোকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া আল্লাহর নিকট ফিরিয়া আসিবেন। আল্লাহ ঢাঁহাকে আবার বলিবেন, যাও, ঐ লোকটিকে আমার কাছে লইয়া আস, সে অমুক স্থানে আছে। এইবার তিনি তাহাকে লইয়া আসিবেন এবং আল্মাহর সমীপে তাহাকে দড্ডায়মান করিবেন। তখন আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, তুমি তোমার বাসস্থান ও বিশ্রামস্থল কেমন পাইয়াছ? সে বলিবে বড় নিকৃষ্ট বাসস্থান ও নিকৃষ্ট বিশ্রমাস্থাল। আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাগণকে বলিবেন, তোমরা ইহাকে আপন স্থানে

নইয়া যাও। তখন সে বলিবে, হে আন্মাহ! একবার যখন আপনি আমাকে উহা হইতে বাহির করিয়াছেন, আমি আশা করি পুনরায় আমাকে উহার মধ্যে নিক্কেপ করিবেন না। আল্লাহ বলিবেন, আচ্ম আমার বান্দাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও।
 ব্য় করে, তখন অপব্য় করে না আর্র তাহারা কৃপণতাও করে না। অর্থাৎ তাহারা প্রর়োজনের অতিরিত্ত ও ব্যয় করে না আর তাহাদের পরিবার পরিজনের জন্য যাহা প্রল়েজন উহা ইইতে কমও ব্যয় করে না বরং তাহারা উভয় প্রকার ব্যয়ের মাবামাঝি ব্যয় করে। অর সকল বিষয়ে মধ্যবর্তী পথই উত্ত্। অনাত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ
"আর না তে তোমার হাতকে তোমার গর্দানেন সহিত বাঁধিয়া রাখিও আর না সম্পূর্ণ সम্প্রসারিত করিও না। অর্থাৎ কৃপণতা ও করিও না আর অপব্যয় ও করিও না"। (সূরা ইসূরা : २৯)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসাম ইব্ন খালিদ (র) ..... আবু দারদা (র) হইতে यर्ণि। তিनि নবी করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন
 "আহাদদ (র) আরো বলেন, আাু উবায়দাহ হাদাদ (র) ..... আব্দুল্মাহ ইবন মাসউদ (র)
 ভ্যই ব্যক্তি তাহার ব্যয়ে মধ্য পথথ অবলম্বন করে সে দরির্দি হয় না।

হাফ্যি আবু বকর বাযযার (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত হায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, র্রাসূনূন্木াহ (সা) ইর্শাদ করিয়াছেন ঃ

"স্বচ্ছলणতয় মধ্যবর্তী ব্যয় বড়ই উত্তম, দারিদ্রেও মধ্যমপহ্হা বড়ই উত্তম এবং ইবাদাতে মধ্যম পথ অবলন্থন করা বড়ই উত্ম"। ইমাম আহমাদ (র) বলেেন, হাদীসটি কেবল হযরত হুযায়ফা (রা) হইরে বর্ণিত বলিয়া আমরা জানি।
 "আল্ধাহর রাহে অতিরিক্ত ব্যয় করা অপব্য় নহে"। ইয়াস ইবন মুঅাবীয়াহ (র) বলেন, বেই ব্যয়্রে মাধ্যমে আল্লাহর হকুমকে লংঘন করা হয় উহা অপব্য়। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করাই ইইন অপব্যয়।

#   يَّقَ 

## 



অনুবাদ : (৬৮) এবং তাহারা আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। বে এইজুনি করে সে শাা্তিভোগ করিবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন উহার শাস্ত্রি দ্বিত্তণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়ই। (৭০) তাহারা নহে, যাহারা ঢাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ উহাদিগের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্মারা। আল্লাহ্ ফ্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৭১) যেই ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্রু অভ্মুখী হয়।

তাফসীর ঃ ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আবু মু‘আবীয়াহ (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলূল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ আল্মাহ্র সাথে শরীক করা অথচ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার সন্তান হত্যা করা। তিনি আবার জিজ্ঞসা করিলেন, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা। হযরত আব্দুল্মাহ् ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আল্মাহ তাআলা রাসুলুল্নাহ্ (সা)-এর এই বাণীর


ইব্ন কাছীর——ゝ (৮ম)

ইমাম নাসাঈ (র) হান্নাদ ইবৃন সারী (র)-এর সৃত্রে আবু মু'আবীয়া (র) হইতে অত্র সনদ̆ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্নে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন । তবে তাহাদের রিওয়ায়েতে ' اَيُ الذَنْب "

ইমাম জরীী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আহওয়াযী (র) ..... আদ্দুল্মাহ (রা) হইতে বর্ণিত বে, একবার রাসূনূল্লাহ (সা) বাহির হইলেন, আমি ও ঢাঁহার পশাতে চলিলাম, চলিতে চলিতে তিনি একটি উচ্চস্থানে বসিয়া পড়িলেন। আমি ও তাঁহার নিচে বসিলাম। আমার চেহারা তাহার দুই হঁটটর বরাবর ছিল। রাসূলূল্gাহ (সা)-এর সহিত এই নির্জনতাকে বড়ই সুৰ্রাগ মনে করিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্নাহ! সর্বপপক্র বড় ওনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর় সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা। অথচ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেনে, তোম়র সহিত আহার করিবে ইহা অপসন্দ করিয়া তোমার সন্তানকে হত্যা করা। জিজ্ঞাসা কর্নিলাম, ইহার পর কোনটি? তিনি বনিলেন, তোমার প্রতিবেশীর শ্তীর সহিত ব্যভিচার করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :

ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, কুতয়বা (র) ..... সালামাহ ইব্ন-কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসূনূল্gাহ (সা) বিদায় হজ্জে ইরশাদ কর্য়য়াছেন, মনে রাখিবে! চারটি ఆনাহ সর্বাপপক্মা বড় ঔনাহ। সালামাহ ইব্ন কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ঔনিবার পর হইতে উহা বর্ণনা করিতে কখনও আমি কৃপণতা করি নাই। আর উহা হইল, আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ নির্দেশ আছে ইহা ছড়া কাহাকেও হত্যা করিবে না। ব্যভিচার করিবে না এবং চুরি করিবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আनী ইব্ন আা-মদীনী (র) ..... হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ (সা) সাহাবা<্যে কিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি মত পোষণ কর? তাঁহারা বनिলেন, আল্মাহ ও তাঁহার রাসূল উহাকে হারাম করিয়াছছন। অতএব উহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। তখন সাহাবায়ে কিরামকে তিনি বলিলেন, দশজন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার কর়া অকজন প্রতিবেশীী ত্ত্রীর সহিত ব্যडিচার করা অপেক্ষা অধিক কম অপরাধ।

অতঃপর রাসুলূল্মাহ (সা) তাহাদিগক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢোমরা চূরি সম্বক্ধে কি বল? তাহারা বলিলেন, আল্মাহఆ তাঁহার রাসূল উহা হারাম করিয়াহ্ছে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত উश হারাম। তখন তিনি বলিলেন, অন্যান্য দশ ঘরে চূরি করা একজন প্রত্বেশীীর ঘরে চুরি করা ज़পেক্ষা কম অপরাধ। আবু বকর ইবৃন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... হায়সাম

ইব্ন মালিক তায়ী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীীম (সা) ইর্রশাদ করিয়াছেন, আল্নাহর নিকট শিরকের পরে ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক বড় ওনাহ আর একটিও নাই। ইবন জুরাইজ (র) ..... ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মুশরিক এমন ছিল যাহারা অনেক হত্যা করিয়াছিন, বহুবার ব্যভিচার করিয়াছিল তাহারা র্রাসূলূল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি যাহা কিছু বলেন, উহাতে ভানই বলেন, কিত্ু যদি আপনি আমাদের পৃর্ববর্তী অপরাধ ক্ষমা



"হে রাসূল আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা স্বীয় সত্তার উপর অবিচার করিয়াছ, ঢোম্রা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না"। (সুরা যুমার ঃ ৫২)

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... অবু ফাথ্তা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্মাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন :


"আল্ধাহ তোমাকে খালিকের ইবাদত ছাড়িয়া মাখ্লূক্কের ইবাদত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সন্তানকে হত্যা করিয়া কুকুরকে আহার দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং প্রতিবেশেীর ন্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও নিষ্বে করিয়াছেন"। সুফিয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্
 উল্লেখ করিয়াছেন।
 ভোগ করিতে হইবে। इযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مثَاً জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ¡কंরিমাহ (র) বলেন, ‘আসাম’ জাহান্নামের কয়েকটি উপত্যকা যাহার মধ্যে ব্যভিচারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, ‘আসম’ অর্থ কঠিন শাঙ্তি।

বর্ণিত আছে, হযরত লুক্মান (আ) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিবে। ইহার প্রথমে তয় ভীতি এবং ইহার পরিণণতি অনুতাপ ও অনুশ্যাচনা। ইবন জরীর (র)ఆ অন্যান্য মুহাদ্সিগণ আবু উমামাহ বাহিনী (রা) হইতে মারফূ ও মাওফূক<ূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ‘গাইও আস়াম’ জাহান্নামের দুইটি গতীর কৃপ।


 ‘েওয়া হইবে। थাকিবে।

## الاَّ مَنْ تَابَوْعَمْلَ عَمَلاُ صنَالحـًا ـ

উপরেল্পিথিত শাস্তি হইতে কেবল লেই ব্যক্তি রক্ষ পাইবে বে উল্লেখিত ওনাহসমূহ ইইতে তাওবা করিবে। তাওবা করিবার পর আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিবেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় বে, হত্তাকারীও यদি তাওবা করে তবে তাহার তাওবাও কবৃল করা
 ইহার কোন বিরোধ নাই। অত্র আয়াত দ্মারা বাহ্যঃ यর্দিও ইহ বুবা যায় বে, কোন মু’মিনকে হত্যাকারী চিরকাল জাহান্নাম্রে শাস্তি ভোগ করিবে। কিম্ম এই শাস্তি কেবল সেই হত্যাকার্রীর জন্য প্রযোজ্য বে, তাওবা না কর্রিয়াই মৃত্যুবরণ করে।

পক্ষাত্তরে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে বে, হত্যাকারী ততওবা করিলে উহার তাওবা কবুল করা ইইবে। সারকথ্রা ইইল, আলোচ্য আয়াত তাওবাকারী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সূরা নিসা -এর আয়াত তাওবাকারী লেই হত্যাকারীর জন্য প্রযোজ্য বে তাওবা না করিয়াই মৃত্যুবন করে। অতএব উতয়ের মধ্যে, কোন বিরোধ নাই। বিফদ্ধ হাদীসে উল্নেখ রহহিয়াছে, এক ব্যক্তি একজন মনুষ হত্যা করিয়াছ্নি, অতঃপর সে जাওবা কর্রিলে আল্মাহ তাহার তাওবা কবুল করিয়াছিলেন।
"যাহারা তাওবা করে এবং সৎকাজে লিঞ্ হয়, আল্পাহ তাহাদরর অসৎকর্মকে নেকীর দ্ঘারা পরিববর্তন করিয়া দিবেন। আল্লাহ বড়ই ফমাশীল, বড়ই মেহেরবান"।
$\because \because$ সকর্ল লোক ত্তওবা করিবার পূর্ব্ব খারাপ আমল করিয়াছিল, আল্ণাহ্ ত'অালা তাহাদিগকে তাওবা করিবার পর নেক আমল করিবার তাওক়ীক দান করেে। আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীর সম্পর্কে বলেন, তাহা হইন ঐ ঐ সকল মু’মিন যাহারা ঈমান আনিবার পূর্বে খারাপ কাজ করিত। কিত্তু ঈমান আনিবার পর আল্লাহ ত'আলা অহাদিগকে অন্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া নেক কাজের প্রতি আপ্রহী কর্রিয়াছেন, এবং তহারা অন্যায় কাজের পরিবরর্তে জাল কাজ করিয়াহে।

আতা ইব্ন আবু রাবহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলা ঐ সকল লোক যাাহরা তাওবা করে তাহাদের দোষণ্তলিকে পরিবর্তন

করিয়া কল্যাণকর গুণাবলীর অধিকারী করেন। সাঈদ ইব্ন জুরাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে প্রতিমা পূঁজার পরিবর্তে পরম করুণাময় আল্লাহর ইবাদত করিবার তাওফীক দান করেন। মুসলমানগণকে হত্যা করিবার পরিবর্তে মুশরিক হত্যার তাওফীক দান করেন। শিরিক -এর পরিবর্তে ইখ্লাসের ও কুফর -এর পরিবর্তে ইসলাম গ্রহণ করিবার এবং পাপ পংকিলতার পরিবর্তে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন। আবুল আলীয়াহ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেক এই তাফসীর করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইল, শুধুমাত্র তাওবার কারণেই তাওবাকারীর বিগত সকল গুনাহ নেকীর দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। আর ইহার কারণ হইল, তাওবাকারী যখনই তাহার বিগত গুনাহসমূহ স্মরণ করিবে তখনই সে অনুতপ্ত হইবে, ইস্তিগফার করিবে ফলে তাহার গুনাহ নেকীতে পরিবর্তিত হইবে। যদিও তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, কিয়ামंত দিবসে তাহার আমলনামায় গুনাহর পরিবর্তে নেকী লেখা থাকিবে। বিশ্ধদ্ধ হাদীস ও আসার দ্বারা ইহা প্রমাণ্তি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন্, আবু মু'আবীয়াহ (র) ..... হযরত আবু যার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি দোযখ হইতে সর্বশেষে বাহির হইবে এবং সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে উহা আমি জানি না। এক ব্যক্তিকে আল্মাহর দরবারে উপস্থিত করিয়া আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বলিবেন, তোমরা উহার বড় বড় গুনাহসমূহ মিটাইয়া দাও এবং ছছাটছোট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর ঢাহাকে বলা ইইবে, তুমি অমুক, অমুক ও অমুক দিনে অমুক অমুক ও•অমুক গুনাহ করিয়াছ। সে উহা স্বীকার করিবে। অস্বীকার করিতে সক্ষম হইৰবে না। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রত্যেক তুনাহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করা হইল। তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো অনেক গুনাহ করিয়াছ যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না? রাবী বলেন, ইহা বলিয়া রাসূলূল্লাহ (সা) এমনভাবে হাসিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার মুবারক দাতগুলি দেখা গেল ।

হাফিয আবুল কাসিম তিব্রানী (র) বলেন, হাশেম ইব্ন ইয়াयীদ (র) ..... আবু মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

"যখন মানুষ নিদ্রা যায় তখন ফিরিশতা শয়তানকে বলে, আমাকে এই ব্যক্তির আমলনামা দাও। অতঃপর শয়তান তাহার আমলনামা ফিরিশতাকে দান করিবে,

ফিরিশত তাহার আমননামা হইতে ঐ ব্যক্তির এক এক নেকীর পরিবর্তে দশ দশটি শ্যাহ বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং উহার স্থানে দশাটি নেকী লিখিয়া দেন। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি ন্দ্রা যাইতে ইচ্ম করে সে যেন তে্রিশবার আল্লাহ আকবার। চেত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ ও তেত্রিশবার সুবহানাল্gাহ পাঠ করিয়া ন্দ্রি যায়।

ইব্ন আাু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ....: সালমান (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে তাহার আমলনামা দেওয়া হইবে, সে উহার ঊপরিভাগ পাঠ কর্রিয়া দেখিবে উহাতে তাহার ওনাহসমূহ নিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা দেথিয়া সে নিরাশ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে আমলনামার নিশ্মভাগ পাঠ করিবে। উহাত সে তাহার নেক আমল দেখিতে পাইবে। তখন সে কিছু আশাও পোষণ করিবে। দ্বিতীয়বার যখন সে উহার উপরি ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখন সে দেখিতে পাইবে বে, তাহার ওনাহসমূহের স্থানে নেকী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্ধাহ্ ত'আলা কিয়ামত দিবসে এমন কিছू লোক উপস্থিত করিবেন যাহারা মনে করিবে বে, তাহারা অনেক তনাহ করিয়াছে। হযরত আবু হরায়রা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন, ঐ সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহাদের ওনাহ সমূহকে আল্লাহ নেকীর দ্মারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন।

ইবন আরু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... আরু সাইফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তিনি বলেন, চার প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (১) মুত্তাকী ও পরহ্যেগারণণ (২) শাকির কৃতজ্ঞত প্রকাশকারীগণ (৩) অত্তরে আল্লাহর ভয় পোষনকারীগণ। (8) ডান হત্তে আমলনামা খ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। জিজ্gাসা করা হইল এই সকল লোকদিগকে "আসাবুন ইয়ামীন ডান হন্তে আমননামাপ্রাষ্ঠ বলা হইবে কেন? তিনি বলিলেন, যেহেরু তাহারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার আমল করিয়াহে এবং তাহদিগকে ডান হন্চে আমলনামা দেওয়া হইবে।

ज़তঃপর তাহারা এক এক অক্ষর করিয়া তাহাদের আমলনামা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাতে তো সবই আমাদের ওনাহ নিপিবব্ধ, আমাদের নেক আমল কোথায়? তখন আল্লাহ তাহাদের ওনাহসমূহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন এবং উহার পরিবর্ত্ত উহাতে নেকী লিপিবদ্ধ হইবে এবং এই মুহর্তে তাহারা আনন্দে
 (शাক্কা ঃ ১৯) আর এই প্রকার ন্োকই বেহেশতে অধিক প্রবেশ করিবে। আनী ইবন জয়নুন আবিদীন (র) ইব্ন হুসাইন (রা) বলেন, ওনাহ সমৃহকেে নেকী দ্বারা আখিরাতে পরিবর্তন করা হইবে। মাকহুন (র) বলেন, আল্লাহ ত'অানা তাহাদের ওনাহসমুহ ক্মা

করিয়া এবং নেকীতে পরিণত করিবেন। ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন জরীর ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইব্ন আরু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... মাকহুল.(র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন অতিশয় বৃদ্ধনোক রাসৃনূল্ধাহ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসৃনাল্ধাহ! একব্যক্তি এত বড়ই ত্তাহগার বে সে কোন প্রকার ఆন্নাহ কোন প্রকার
 করা হয় তবে সকলেই আল্লাহর গযবে ঞ্ঞস হইয়া যায়, এমন মহাপাপীর জনাও কি তাওবা আছে? লোকটি বলিল, আমি, সাক্য দিতেছি বে, এক আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, আর মুহাম্মদ (সা) ঢাঁহার বান্দা ও রাসূল। তখন রাসূনूল্লাহ (সা) বলিলেন, তूমি তো ওনাহ করিয়াছ; আল্gাহ উश্হ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমর ৫নাহ সমুহকে নেকী দ্ঘারা পরিবর্ত্ত করিয়া দিবেন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার ছেট-বড় সকন খনাই কি ক্ষমা করা হইবে? তিনি বলিলেন, তোমার ঠোট বড় সকন প্রকার ওনাহই ক্ষমা করা হইবে। তখন লোকটি আনন্দ ঊফুুল্লে তাক্বীর ও তাহনীন করিতে করিতে প্রস্থান করিন।

ইমাম তিবরানী (র) ..... হযরত আবু ফারওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি রাসূলূন্ধাহ (সা) এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রা|সূলাল্নাহ! আচ্ম, यদি কোন ব্যক্তি এমন হয় শে, কোন ওনাহ করিতেই ছাড়ে নাই, তাহার জন্য কি তাওবা আছছ? তথন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন জী श゙। তখন রাসূলূল্মাহ (সা) বলিলেন, ভাল কাজ করিতে থাক এবং মন্দ কাজ ত্যাগ কর্রিতে থাক। তাহা আল্ধাহ্ ত'আলা সকল মন্দ কাজকে ভান কাজ্ে পরিণত কর্রিয়া দিবেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ছোট-বড় সকল ওনাহই কি ফ্মা কর্যিয়া দেওয়া ইইবে। তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর প্রশ্নকারী সাহাবী তাক্বীর ধ্ননি করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইমাম তিবরানী ..... आবু ফারওয়া বায়হাকী (র) সূত্রে সালামাহ ইব্ন নুফাইন (রা) হইতে মারফ্ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াহেন।

ইমাম তিবরানী (র) আরো বলেন, আরু যুর আহ হযরত আবু হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট্ট একজন ন্ত্রীনোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমার জন্য কি তাওবা আছে? অথচ, ব্যাভিচার কর্রিয়া সন্তান প্রসব কর্রিয়াছি, উহাকে হত্যা করিয়াছি। আমি বলিলাম না, তোমার তাওবা কবুল হইবে না কখনও তোমার চক্কু শীতল হইবে। আর নাं কখনও তুমি কোন মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে। তখন श্ত্রীলোকটি অনুতাপ অনুশোচনা কর্রিতে করিতে প্রস্থান করিল। হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সহিত ফজরের সালাত পড়িলাম, এবং

তাহার খিদমতে স্ত্রীলোকটির ঘটনা বর্ণনা করিলাম। ইহা ঈনিয়া রাসূনুল্নাহ (সা) বললেন, ঢুমি বড়ই খারাপ কর্রিয়াছ। जूমি কি এই আয়াত পাঠ কর না :


হয়রত আবু হহায়রা (রা) বনেন, ইহার পর আমি ঐ শ্র্রীলোকটিকে আয়াত পাঠ কর্রিয়া ওনাইলাম। সে খুশীতে সিজ্দায় পড়িয়া গেল। বলিন, সেই মহান সত্তার জন্য সকল প্রসংসা যিনি আমার মুক্তির পথ করিয়া দিয়াছেন। অত্র সূত্রে হাদীসটি গরীব। এবং সুত্রটির মধ্যে অপরিচিত রাবীও আছে। অবশ্য হাদিসটি ইব্ন জরীী (র) ই্রাহীম ইবৃন মুনयির হিযামী (র)-এর সূত্রে অনুর্রপ বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তবে ঢাঁহার বর্ণনায় বেই পার্থক্য রহিয়াছে উহা হইল, শ্রীলোকটি অনুতাপ করিতে করিতে হযরত আবু হহরায়া (রা)-এর নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং সে ইহাও বলিল, शায়!.এই সুন্দর চেহারা কি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল? ইবৃন জরীীরের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে, হযরুত
 লাগিলেন। কিন্মু মদীনার সকন গলি পুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। কিত্ুু হঠাৎ রা|্রিকালে ঐ শ্রীলোকটি পুনরায় ঢাঁহার নিকট ঊপস্থিত হইন এবং হযরত আবু হরায়রা (রা) ঢাহাকে রাসুলুল্মাহ (সা)-এর হাদীস খনাইলে সে সিজ্দায় পড়িয়া গেল এবং বলিল সেই মহান সত্তার জন্য সকন প্রশংসা, यিনি আমার জন্য তাওবার ব্যবন্থা করিয়াঢ্ছিন এবং আমার মুক্কির পথ করিয়াছেন। ইহার পর সে তাহার একটি বাদী ও ঢাহার কন্যাকে আযাদ করিয়া দিল। এবং আল্লাহর দরবারে ঢাওবা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘‘আলা ইরশাদ করেন :
 তাওবা করিবে এবং সৎকাজ করিবে, ব্যুত সে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করেন।.অত্র আয়াত দ্মারা আল্লাহ ঢাহার ব্যাপক অনুগ্রহের উন্লেখ কর্রিয়াছেন। অর্থাৎ বেই ব্যক্তিই আল্মাহর দরবারে নিষ্ঠার সহিত অাওবা করে তিনি ঢাহার ছোট-বড় সর্বপ্রকার তাওবা কবুল করেন। অন্যত্র ইর্রশাদ হইয়াছে :
"তাহারা কি জানে না বে, আল্লাহ তাহার বান্দাগণ হইতে তাওবা কবুল করেন"? (সুরা তাওবা : J08)।

"আআপনি বলুন, ঢে আমার বান্দাগণ। ঢোমরা যাহারা নিজ সত্তার ঊপর অবিচার করিয়াছ, আল্gাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না"। (সূরা যুমার ঃ৫০)



园


অনুবাদ ঃ (৭২) এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুথীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে। (৭৩) এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যাহারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা আমাদিগের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীদিগের জন্য আদর্শস্বর্রপ কর।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহেও আল্মাহ তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা মিথ্যা ও অনর্থক কাজ ও কথাবার্তায় যোগ দেয় না। কেহ
 বলেন, মিথ্যা, ফিস্ক, কুফর, অনর্থক কার্যকলাপ ও বাতিল বস্তুকে বুঝানো হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যাহ (র) বলেন ", হইয়াছে। আবুল আলীয়াহ, তাউস, ইব্ন সীরীন, যাহ্হাক, রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহা দ্বারা মুশরিকদের মেলা বুঝানো হইয়াছে! আম্র ইব্ন কায়িস (র) বলেন, ইহার অর্থ ইইল মন্দ ও অশ্লীলমূলক মজলিস। মালিক (র)
 মদ্যপানে যোগ দেয় না এবং উহার প্রতি তাহাদের কোন আগৃহও নাই। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত :


যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন্ এমন অনুষ্ঠানে
 ইব্ন কাছীর—৩২ (৮ম)
-এর অর্থ হইল, যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। বুথারী ও মুসলিম শরী<্ে বর্ণিত, হয়রত আবু বাকরাহ (রা) বনেন, রাসূলুল্মাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় ওনাহ কি উহা বনিয়া দিব না? তিনি ইহা তিনবার বলিলেন, আমরা
 সহিত শগীক করা এবং পিতা-মাতার প্রত্তি অবাধ্ব্ত প্রকাশ করা।

রাবী বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) হেলান দিয়া ছিলেন, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া
 দেওয়া। তিনি ইহা বারবার বলিতে থাকিলেন, এমন কি আমরা মনে মনে বলিলাম, হায়! তিনি यদি নীরব হইতেন। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, তবে পরবর্তী কানাম দ্যারা ইহাই স্পষ্ট বে, ইহার অর্থ তাহারা মিথ্যা ও অনর্থক কার্বকনাপের মজলিসে ভ্যেগ দেয় না। এই
 কার্যকনাপের মজলিস দিয়া অতিক্রু করে তথন ভদ্র্রंजবে অতিক্রু করে। অর্থাৎ তাহারা এই ধরনের মজলিসকে তো উদ্দেশ্য কর্রিয়া ব্যেগ দেয়-ইনা উপরত্তু যদি আকশ্মিকভাবে এমন মজলিলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হয় তখনও তহারা উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ইবীন আবু হাতিম (র) বলেন, অাiর সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ইব্রাইীম ইব্ন মায়সার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আয়ত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (র) একটি খেলার নিকট দিয়া অত্র্র্র্ম করিলেন। কিন্ুু তিনি উহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া সোজা
 L

হসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ নাহভী (র) ..... ইবৃ木াহীম ইব্ন মায়সারাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুদ্লাহ ইবৃন মাসউদ (রা) একটি খেলার নিকট দিয়া অত্ক্র্ম করিলেন। কিষ্মু লেখানে তিনি খামিলেন না। রাসৃনুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বনিলেন, আবদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ আজ বড়ই जদ্র প্রমাণিত হইয়াছে। রিওওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়া ইবৃরাহীম ইব্ন মায়সারাহ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :
وَآِذَا مَرُوُوْا بـاللَّغْوِ مِرْوُوْا كِرَا مَـَا
 বান্দাগণের ত্তণ বে তাহািগকে আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্রারা উপদেশ দান করা হয় তাহারা উহার উপর বধির ও অন্ধভবে এড়াইয়া যায় না অর্থাৎ তাহারা উহার প্রতি অবজ্ঞ প্রকাশ করে না। বরং কুরজানের আয়াত শ্রবণ করিতে উহা দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি করিতে যহ়হ্রবান

হয়। ইরশাদ হইয়াছে :

"যখন তাহাদের সম্মুখে আল্মাহর নাম লওয়া হয় তাহাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়। আর যখন তাহার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের উপর ভরসা করে"। (সূরা আনফাল ঃ২)

কিন্তু অপরপক্ষে কাফিররা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করিনে উহা তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বরং তাহারা তাহাদের কুফ্র, অবাধ্যতা, মুর্খতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে:



"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে কতক বলে, তোমাদ্রে মধ্য হইতে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুতঃ যাহারা মু’মিন কোন সৃরা অবতীর্ণ ইইলে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা আনন্দিত হয়। আর যাহাদের অন্তরে কুফ্র -এর রোগ রহিয়াছে কোন সূরা অবতীণ ইইলে তাহাদের পংকিল অন্তরে আরো পংকিলতার বৃদ্ধি হয়" (সূরা তাওবা ঃ১২৪)।

অপরপক্ষে কাফিররা যখন কোন আয়াত শ্রবণ করে তাহারারা পুর্বাবস্থায় অবিচল থাকে তাহাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। যেমন তাহারা বধির ও অন্ধ হওয়ার কারণে কোন কিছূ শ্রবণ করে নাই। মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীরে জানান যে মুসলিমগণ আল্লাহর আয়াত শ্রবণণ করিয়া বধির ও অন্ধ হন না। যেভাবে তাহারা. কোন কিছু শ্রবণ করিতে পারে না, দেখিতে পারে না এবং বুঝিতে পারে না মু’মিনগণ এইরূপ হন না। কাতাদাহ (র) বলেন :
 হইল, আল্লাহ ঐ সকল প্রিয় বান্দাগণ, হক শ্রবণ করা হইতে বধির হয় না এবং তাহারা উহা হইতে অন্ধও থাকে নাই। এবং তাহারা হক ও সত্যকে বুঝিয়াছে এবং আল্লাহর কিতাব হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছে উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, উসাইদ ইব্ন আসিম (র) ..... ইবন আওন (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি শা‘ফী (র) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ব্যক্তি

যিনি কিছू লোককে সিজ্দাায় পায় তবে সেও কি সিজ্দ্দায় যাইবে? অথচ যে আয়াত পাঠ কর্রিয়া তাহারা সিজূদায় গিয়াছে সে উহ শ্রবণ কর্রে নাই। তখন তিনি এই তিলাওয়াত করিয়া ইহা বুঝাইলেন বে, তাহার পক্ষে সিজ্দা করিতে ইইবে না। কারণ সে শ্রবণ ও করে নাই জার উহা সপ্পর্কে চিন্তাও করে নাই। জার কোন মু’মিনের পক্ষে চিত্তা করা ছাড়াই কোন কাজ করা উচিৎ নহে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া ভে কোন কাজের প্রতি আকৃষ্ঠ হওয়া ঊচিৎ।

## 

আর আা্নাহর সেই থ্রিয় বান্দাগণ এই দোয়া করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আมাদিগকে এমন সুসক্তান দান কর্নু, যাহারা কেবল আপনার আনুগত্য স্বীকার করে, কেবল জাপনারই দাসত্q গ্রহণ করে, জপনার সহিত জন্য কাহাকেও শরীক না করে। ফলে তাহাদের দ্মরা দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের চক্ষু শীতল হয়। ইকর্রিমাহ (র) বলেন, আা্লাহর এই থ্রিয়জনণণ সুদ্র ও ক্রপবান সন্তানের জন্য দোয়া করে নাই। বরং কেবল এমন সন্তানের দোয়া করিয়াছ্ যাহারা আল্নাহর হকুম্রে অনুগত হইবে। হাসান বাসরী (র)-এর নিকট আলোচ আয়াতের ব্যাথ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, শ্রী ও সন্তানদের পক হইতে আল্লাহর আনুগঁত্য প্রত্যক্ষ করাই একজন মু’মিন বান্দার কাম্য। পুত্রকন্যা ভাই-বোন ও আप্রীয়-স্বজন ও বক্ধুদের পক্ক ইইতে আল্নাহর আনুগত্য দেখিলেই একজন মু’মিনের চক্কু শীতন হয়। মুজাহিদ (র) বলেন এমন শ্ত্রী সד্তান-সন্ততি দান কর্কুন যাহারা আপনার উত্জম ইবাদত করে এবং কোন প্রকার পাপ করে না।

আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেন, হে আমদ্রের প্রতিালক। আপনি আমাদিগকে এমন -্ত্রী ও পুত্র-কন্যা দান কর্রন, যাহা দিগকে আপনি ইসলামের পてে পরিচালিত করিবেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মা'মার ইব্ন রশীদ (র) তিনি বনেনু, একদিন আমরা মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-এর নিকট্ট বসিয়াছিনাম, এমন সময় তাহার নিকট অক ব্যজ্তি অত্র্র্ম করিল। সে বনিন, সেই দুই চক্কু বড়ই যুবারাক যাহারা রাসূন্ন্নাহ (সা)-কে দর্শন কর্রিয়াছে। হায় আমরাও যদি তাঁহাকে দেখিতে পারিতাম হায়। আমরাও যদি রাসূল্ন্নাহ (সা) সাহচ্র্य লাভ কর্রিতে भারিতাম। ইহা ঔनিয়া হयরত মিকদাদ (রা) ক্রোধাबিত হইলেন। কিম্ম আমি ঢাহার ক্রোধ দেথিয়া আশ্চার্যা|िিত হইনাম। কারণ, লোকটি ঢো খারাপ কিছুই বলেন নাই। হযরত মিকদাদ (রা) বলিলেনন, মানুব্যে হইন কি বে, আল্লাহ তাহাকে যাহা দান করেন নাই, উহার জন্য লে আকাজ্ল করে। ঐ যুগে थাকিলে বে তাহার কি অবস্থা হইত উহা কি তাঁহার জানা আছে? আল্নাহর কসম, র্রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর যুগে এমন লোকও ছিল यাহাদিগকে তাহার দাওয়াত গ্রহণ না করিবার কারণে এবং ্্রমান্য কর্রিবার কারণণ

লাগ্পিত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা ইইয়াছে। তোমরা ইহার জন্য আল্লাহর কেন কৃতজ্জতা প্রকাশ কর না বে, ঢোমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ট হইবার সাথেই তোমাদ্র প্রতিপালককে জানিতে পার্যিয়াছ। তোমাদের নবীর প্রতি প্রেরিত কিতাবকে তোমরা বিশ্ধাস কর্রিয়াছ। অথচ ইহার জন্য ঢোমাদের পৃর্বপুরুম্বদের প্রতি বিপদের ভেই সয়লাব অবতীর্ণ ইইয়াছিন উহা তোমাদিগকে স্পশ্শও করে নাই।

রাসুনুল্নাহ্ (সা) বেই যুগে প্রেরিত হইয়াছিলেন, উহা ছিল সর্বাপেক্ম নিকৃষ্ট এবং বর্বর ও মূখতার যুগ। প্রতিমা পূজ ব্যতিত উত্তম ধন আার কিছू থাকিতে পারে বলিয়া তাহারা বিশ্ধাস করিত না। এমনি এক মৃহুর্তে রাসৃনূল্মাহ্ (সা) হক ও বাতিলেের মধ্যে পার্থক্যকারী এক দীন সহ आগমন কার্রিয়াছিলেন, যাহার মাধ্যমে তিনি সত্যকে পৃথক ও মিথ্যাকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহার ফলে পিতা-পুত্র হইতে পৃথক ইইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতা কিংবা পুত্র অথবা ভাইকে কাফির দেখিত, তবে তাহার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকিবার কারণে সে তাহার সেই পিতা-পুত্র কিংবা ভাইকে ঋ্ধংস্রাণ্ বলিয়া ধারণা কর্নিত। ফনেল এই ধরনের সন্তান ও আপনজন দেখিয়া তাহার চক্ষু শীতন হইবার কথা নহে। কারণ বে জানিত বে, তাহার জা্্ীীয় ও তাহার বন্ধু একজন দোयখী। আর এই কারণণই তাহারা আল্লাহ্ দরবারে দো'আ করিত, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ন্ত্রীণণ ও সন্তানগণ হইতে আমাদিগকে চম্মুর শীত্লতা দান করুন্ন। রিয়ায়েতের সনদ বিশ্ধ।

## 

আর হে আমাদের প্রতিপানক! আপনি আমাদিগকে মৃতাকীদের জন্য ইমাম বানাইয়া দিন। ইবৃন আব্dাস (র), হাসান, সুদ্দী, কাতাদাহ ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে মুতাকীদের জন্য ইমাম বানাইয়া দিন বে, সৎকাজ্জ তাহারা आমাদের অনুসরণ করে। অন্যান্য তাফসীর কারগণ বলেন, "আমাদিগকে পথथ্রদর্শকারী ও কন্যাণের প্রতি আহবানকারী বানাইয়া দিন"। আল্লাহর এই সকন বান্দাগণণর কাম্য ইহাই বে, তাহাদের সন্তানগণ ও যেন তাহাদ্রর ইবাদতে অনুসরণ করে এবং তাহদদর হিদায়াত দ্বারা বেন অন্য লোক উপকৃত হয়। ইহ দ্বারা সাওয়াব ও অধিক লাভ হয় এবং ইহার পরিণতি ও অধিক কন্যাণককর । মুসলিম শরীফে হযরত আবু হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্ধাহ (সা) ইররাদ করিয়াছছন, যখন কোন মানুষের ইত্তিকাল इইয়া যায় তখন তাহার সকল আমন বন্দ হইয়া যায়। কিত্gু তিনটি আমলের সাওয়াব ম্ত্যুর পর লাভ করিতে থাকে। সৎসন্তান, উপকারী ইন্ম ও সাদাকা<্যে জারিয়াহ।


$$
\begin{aligned}
& \text { قونَ } \\
& \text { فَسَوَفَيَكُوْنُكْزَاًَاً. }
\end{aligned}
$$

অনুবাদ ঃ (৭৫) তাহাদিগকে প্রতিদান স্বর্দপ দেওয়া হইবে জান্মাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভ্নিন্দন ওসালাম সহকারে। (৭৬) সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয় স্থল ও বসতি হিসাবে উইহা কত উৎকৃষ্ট। (৭৭) বল, আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে ঢাঁহার কিছু আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করিয়াছ, ফলে অচিরে নামিয়া আসিবে অপরিহার্য শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা পৃর্বে তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা
 লোকদিগকেই তাহাদের বিশেষ গুণাবলীর উপর 乙ধর্যধারণেরে বিনিময়ে বেহেশত দান করা হইবে। সম্মান প্রদর্শনার্থে দু'আ ও সালাম কর্রা হইইবে। ফিরিশতাগণ প্রতি দরজা দিয়া তাহাদের
 অবস্থান করিবে। কখনও তাহার ক্ণ স্থান ত্যাগ করিরেবে না।

 (সূরা হূদ : ১০৮)

風
 নবী! আপনি ঐ সকল কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, यদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন তবে আমার প্রতিপালক তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। তোমাদের দ্বারা

আল্মাহর প্রয়োজনটা কি? বস্তুতঃ ইবাদত করিবার প্রয়োজন তোমাদেরই, কারণ আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার ইবাদত করিবার জন্য; তাঁহার একত্বাদ মানিবার জন্য ও সর্বদা তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।
 রাসূলের নির্দেশ অমান্য করিয়াছ। অতএব তোমাদের এই অমান্যতার কারণেই অবশ্যই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হযরত আবদুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্ন কা‘ব (রা), মুহান্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাজী (র) এই আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।
(আল-হামদু नিন্লাহ সূরা ফুরকান -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)।

# তাফসীর ঃ আশ-শু‘আরা <br> [পবিত্র মক্কায় অবত্ণী] <br> ইহাকে সূরা জামেআহ ও বলা হয় 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

 r. ${ }^{\text {r. }}$


 مُعرْضِيْنَ
 ইব্ন কাছীর—৩৩ (bম)


অনুবাদ : (১) তা-সীন-মীম। (২) এই ঔলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (৩) উহারা মু’মিন হইতেছে না বলিয়া ঢুমি হয়তো মনোকৃ্টে আঅ্মবিনাশী হইয়া পড়িবে। (8) आমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদিগের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, ফলে উহাদিগের গ্রীবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি। (৫) যখনই উহাদিগের কাছে দয়াময়ের এর নিকট হইতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৬) উহার তো অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং উহারা यাহা লইয়া ঠাট্রা-বিদ্রুপ করিত, তাহার প্রকৃত বার্তা তাহাদের নিকট শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে। (৭) উহ্হারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি উহাতে প্রত্যেক প্রকারের কতত উউকৃষ্ট উদ্ডিদ উদ্গত করিয়াছি। (৮) নিশ্চয় উহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (৯) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশানী পরম দয়ালু।

তাফস্সীর : ‘মুকাত্তাআত’ হরফ সম্বন্ধে "সূরা বাকারায়" আমরা পূর্বেই স্ববিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। অতএব এখन উহার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ইহা সু-স্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ, যাহা হক ও বার্তিলকে পৃথক পৃথক করিয়া

 কারণে দুশ্চিন্তা করিয়া নিজের জীবন শেষ করিয়া ফেলিবেন।

কাফিরদের ঈমান না আনিবার কারণে, রাসূলুল্নাহ (সা) যে দুবির্ষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সেই কারণে অত্র আয়াত দ্বারা আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার প্রিয় নবীকে
 عَلَيْهْ حْسَرَات
"আপনি ঐ সকল কাফিরদের প্রতি অনুতাপ করিয়া স্বীয় প্রাণনাশ করিবেন না"।

आরো ইরশাদ হইয়াছে : কার্যকলাপপর প্রতি দুস্চিন্তাপ্রস্থ হইয়া অাপনি নিজের প্রাণকে নাশ্শ করিয়া দিবেন"?

মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, আতীয়াহ, যাহ्হাক, হাস্সান (র) ও অन্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ এর অর্থ হইল, জীবন হত্যাকারী ।লেমন কবির ভাষয় এই অর্থ উদ্mশ্য করা হইয়াছে : .

الا أيهدا الجاخc الحزن نفسه * لشئ تحتـه عن يديه المقاء -
এই অর্থ উল্লশ্য কর়া ইইয়াছে। ইহার পর আল্লাহ্ ত'অানা ইর্যশাদ কর্রেন :


यদি আমি ইচ্ছ করি তবে তাহাদের প্রতি আসমান হইতে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করিতে পারি, याহার সयूহেv তহাদের গর্দান जবনত হইবে এবং ঈমান আনিতে বাধ্য হইবে। কিন্ত যেযেতু आমি কেবল ঐচ্ছিক ঈমানেরই প্রত্যাশা করি। অতএব এইর্রপ নিদর্শন অবতীর্ণ করি না, যাহার ফলে তাহারা বাধ্য হইয়া ঈমান আনে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


"আপনার প্রতিপালক, ইচ্ম করিলে বিশ্বের সকল লোক ঈমান আনিত। তবে কি আপনি ঈমান আনিতে বাধ্য করিবেন"? ( সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"यদি आপনার প্রতিপালক ইচ্ঘ করিতেন, তবে সকল মানুমকে একই দন ভুক্ত করিয়া দিতেন"। (সূরা হূদ : ১১৮) কিত আল্লাহ ত'অালা তাহা করেন নাই। বরং পৃথক পৃথক ধর্মের ব্যাপার্র তাহার নির্ধারিত বিষয়ট্ই আা্মপ্রকাশ করিয়াছে। নবী-রাসূল প্রেরণ কর্রিয়া ও ধর্ম গ্থাদি নাযিল করিয়া তিনি দলীল প্রমাণ কায়েম করিয়াছেন।

"আর তাহাদের নিকট পরম কর্রণাময় আল্লাহ্র পক্ম হইতে যখনই নতুন কোন উপদেশ বাণী আসে তাহাদের অধিকাংশই উহার হইনে বিমুখ হইয়া পড়ে"। বেমন
 आপনি यদি তাহাদের ঈমান জন্য লোভও করেন তবুও তাহাদের অধিকাশ্ লোক ঈমান आনিবে না"।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

"বান্দাগণণর প্রতি বড়ই জনুতাপ! তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসৃলের আগমন घটট তাহারা তাহার সহিত বিদ্রপ করিতে থাকে"। ( সূরা ইয়াসীন ঃ ৩০)

আরো ইর়শাদ হইয়াছে :
"অতঃপর আমি পর্যায়ক্রনে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি কিন্তু সেই উম্মাতের নিকট যখনই তাহাদের রাসূল আগমন করিয়াছেন তাহরা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে"। (সূরা মু’মিনূন ঃ 8৫)

এখানে ও আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন :
‘যেই সকল লোকের প্রতি শেষ নবীকে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব তাহাদের নিকট অচিরৌ তাহাদের বিদ্রিপের পরিণতি সমাগত হইবে। তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার অঙ্ভ পরিণতি কি!

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
"অচিরেই যালিমরা জানিতে পারিবে যে, তাহারা কোন পথে পরিচালিত হইতেছে"।
অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহাশক্তি ও প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সকল লোককে সতর্ক করিয়াছেন যাহারা তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিবার ও তাঁহার প্রতি অবতারিত কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছে। যিনি রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তিনি এমন মহাশক্তির অধিকারী यিনি যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে নানা প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, নানা প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, জনৈক রাবীর মাধ্যমে শা‘বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মানুষ যমীনেরই উৎপাদিত বস্তু। তাহাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে সম্মানিত। আর যে দোযখে প্রবেশ করিবে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত।
 . যমীনকে বিস্তৃত্ত করিয়ার্ছেন। এবং আসমানকে সুউচ্চ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তাহার প্রতি ঈমান আনে নাই। বরং তাহার প্রেরিত রাসূল ও অবতারিত কিতাব সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ঢাঁহার আদেশ নিষেধ অমান্য করিয়াছে।
’ْ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই মেহেরবান। অতএব তাঁহার শক্তি সত্ত্বেও কাহাকেও তাঁহার বিরোধিতার কারণে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হন না। বরং তাহাকে অবকাশ দান করেন অতঃপর তাহাকে অতিশয় কঠিন হস্তে পাকড়াও করেন। আবুল আলীয়াহ, রাবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার বিরোধিতাকারী ও যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে তাহাদিগকে হইতে কঠিন হস্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তাহার প্রতি বড়ই মেহেরবান।




অনুবাদ : (১০) শ্মরণ কর, যখন ঢোমার প্রিপালক মৃসাকে ডাকিয়া বলিলেন, पूমি याলিম সশ্পদ্রায়ের নিকট যাও, (১১) ফিক্রা‘আউন সশ্পদ্রাল্য়র নিকট, টহারা কি ভয় কর্রে না ? (১২) তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! জামি জশশংকা করি ভে, উহারা আমাকে অন্ধীকার করিবে (১৩) এবং আমার হুদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। জার জামার জিহা ঢো সাবলীল নাই। সুতরাং হার্রনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও (১8) আমার বিব্পৃদ্ধে তো উহাদিগের্র এক অভিযোগ আছে, জামি আশःकা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে (১৫) আাল্লাহ বলিলেন, না, কখनও নহহ। অতএব তোমর্গা উভত্যেই আমার নিদর্শন সহ যাও। आমি তোমাদিগের সংণগ আiি, শ্রবণকার্রী (১৬) অতএব তোমরা ফির্রা‘আটন্নের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো জগচসমৃহের পতিপানকের রাসূন (১৭) জার আমাদিগের সহিত. যাইচে দাও
 মধ্যে লালন-পালন করি নাই এবং ঢুমি ঢো ঢোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্ব্য কাটাইয়াহ (১৯) ঢুমি ঢো তোমার কর্ম যাহা কর্নিবার তাহা কর্রিয়াছ, ঢুমি অক্ত্জ। (২০) মূসা বলিन, আমি ঢো ইহা করিয়াছিলাম ঢখन যথন आমি ছিলাম অঅ্ঞ। (२১) অতঃপর আমি তোমাদিগের তয়ে ভীত হইলাম, ঢখন জামি তোমাদিগের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছিলাম। চৎপর আমার बত্রিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং রাসূল কর্রিয়াছেন (২২) আমার প্রতি তোমার অনুগ্রছের কথা উন্লেখ করিত্ছছ তাহা ঢো এই শে, ছুমি বনী ইসরাঈলকে দালে পরিণত কর্রিয়াছ।

তাফ্সীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা স্বীয় রাসূল ও কানীম হयরত মূসা (অ)-কে বেই নির্দেশ দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ কর্য়াছেন। তূর পাহাড়ের ডাইন দিক হইতে তাঁহাকে আহবান কর্রিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথা বনিয়াছিলেন। তাঁহাকে

রাসূল হিসাবে মনোনীত কর্যিয়াছিনেন এবং ফির‘আউনকে দাওয়াত পৌছাইবার জন্য তাহার নিকট গমন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইর্যশাদ ইইয়াছে :


হে মূসা! তুমি ফির'আউনের কাওমের নিকট গমন কর। তাহাদিগকে আল্নাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর। তাহারা কি আল্লাহকে ভয় করিবেবে না। পরহহেযারী অবলম্বন করিবে না। হযরত মূসা (অi) বनিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ভয় হইতেছে বে, আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া রাসূল হইবার দাবী কর্রিয়া আপনার দাওয়াত প্পীছাইনে তাহারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে। আমার অন্তর সংকুচিত হইয়া যাইবে। आমি সুদ্দরভাবে কথা বনিতে অক্ষম। অতএব আপনি হাহ্রুনকে রাসূল করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরণ করুন। ইহা ছড়়া তাহারা আমার উপর একটি অপরাধ্ধর দাবীও করে। অতএব আমার তয় হইতেছে বে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। হযরতত মূসা (আ) এইजবে আল্লাহর দরবারে স্বীয় ওজর পেশ করিলেন। এবং উशা দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলেন। সূরা ‘‘ো-হা’ -এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে :

"যূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সীনা খুলিয়া দিন এবং আমার কাজকে সহজ কর্যিয়া দিন ..... অতঃপর আল্gাহ् বলিলেন, হে মৃসা! তোমার সকন প্রান্থা মপ্জের ইইন"।
 অপরাধ্রে দাবী করে। অতএব ভঁয় হইইতছে বে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। হযরত মূসা (आ) একজন কিব্তীকে হত্যা কর্যিয়াছিলেন। আর এই কারণে তিনি মিসর ত্যাগ
 একদু ভয় করিও না। ইহার জন্য আমি যাবতীয় ব্যবস্থা করিব। ইরশশাদ ইইয়াছে :

"অচিতেই তোমার ভাইর্যের দ্বারা তোমার বাহ্কে ম্যবুত করিয়া দিব এবং তোমাদের জন্য দলীল প্রমা নির্ধারণ করিয়া দিব। অতএব তাহারা তোমাদের নিকট প্ৗীছিতেই সক্ষম হইবে না বরং তোমরাও ঢোমাদের অনুসারীীণই বিজয়ী হইবে"।
 তাহাদের নিকট গমন কর। আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করিব এবং তোমাদের জন্য
 অর্থাৎ আমি নিশয় তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের সংরক্ষণ করিব, তোমাদের কর্থা শ্রবণ করিব, তোমাদের দেখিব ও তোমাদের সাशাय্য করিব। ", رسُوْرُ رُبَ
 ত‘আলা তোমার নিকট आমাদিগকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন বে, पুম্মি বনী ইসরাঋলকে তোমার গোলামী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সহিত প্রেরণ করিবে। বস্ভুত তাহারা আল্লাহ্র মু’মিন বান্দা অথচ, তুমি তাহাদিগক্কে লাঙ্ৰনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ

 आমি কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করি নাই ? जর্থাৎ पूমি কি লেই ব্যক্তি নহে, যাহাকে আমার घরে পতিপালন করিয়াছি ? আমার সর্বপ্রকার সেবাযত্ন অহণ কর্য়য়াই पूমি বড় হইয়াছ এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার দেওয়া সর্বপ্রকার নিয়ামত ভোগ কর্রিয়াছ ? এবং উহার প্রতিদানে তুমি আমার গোষ্ঠীরই একজন লোককে হত্যা কর্রিয় নিমকহারামী করিয়াছ? আবদুর রহর্মান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এই বাখ্যা কর্যিয়াছেন এবং ইব্ন জর়ীর (র)-এর মনোপুত তাফ্সীরও ইহাই।
 অবস্থায় করিয়াছির্নাম বে, তখন আমি সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। আমার নিকট তথনও আল্নাহর পক্ হইতে অহী আলে নাই এবং নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাষ্ হই নাই। ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহ्হাক (র) ও অন্যান্য তাফ্সীরককারণণ বলেন :
 আাক্রুন্बাহ ইব্ন মার্স্র্দ্দ (র)-এর কিরাতে
 অর্থাৎ যখন জামি কির্বতীকে হত্যা করিয়াছ্লিলাম এবং তোমাদের অত্যাচারের ভ়্যে পলায়ন কর্রিয়াছিনাম। তখনকার जবস্থা হইততে আমার বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন आমি ওহী ও রিসালত প্রাঞ্ঠ ছিলাম না, বর্তমান আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত। অতএব এখন यদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে তো নিंরাপদ থাকিবে নচেৎ ধ্পংস হইয়া যাইবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) ফিরা জাউনকে বनिলেন :

আমার প্রতি তোমার যেই অনুগ্রহের তুমি খোটা দিতেছ, উহা এই তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানাইয়া তাহাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছ, যেই অমানবিক কষ্ঠ ও যাতনা দিতেছ উহার তুলনায় এক ব্যক্তির প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু নহে।






 تَعْفُلوُنِ
जনুবাদ : (২৩) ফির‘আউন বলিল, জগতসমূহের ধ্রিপালকের জাবার কে (৩8) মূা বলিল, তিনি আকাশম丹লী ও পৃথিবী উহাদ্দিগের মধ্যবর্তী সমস্ড কিছूর্র প্রতিপালক, यদি তোমরা নিপ্চিত বিপ্বাসী হও। (২৫) ফির্আাটন ঢাহার পার্যিষদবর্গ্কে লক্ষ্য কর্রিয়া বলিল, তোমরা ৩নিত্ছে তো (২৬) মূসা বলিল. তিনি তোমাদিগের ধ্রতিপালক এবং তোমাদিগের পুর্ব পুর্কুষগণণর প্রতিপালক (২৭) ফির‘জাউন বनিন, তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত তোমাদিগের রাসূল তো নিচয়ই পাগল (২৮) মূসা বনিলেন, তিনি পৃর্ব পপ্চিম্যের এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, यদি ঢোমরা বুঝিতে।
ইবৈन কাছীর—— 08 (bघ)

তাফস্সীর ঃ উল্লিথিত আয়াতে আল্নাহ্ ত‘আলা ফির‘‘উন্নের কুফরি, অহংকার ও অবাধ্যতার সংবাদ দিয়াছেন। যেহেতু ফির্রাউন তাহার প্রজাদিগকে এই কথা বিশ্বাস
 নাই এবং তহারা তাহার জন্গুগ্য স্বীকর্র করিয়াছিন। जाহারা আল্লাহকে অস্বীকার করিত এবং বিশাস করিত বে ফির‘আউন ছাড়া আর কোন রব নাই। হযরত মূসা (আ) যখন তাহর নিকট গিয়া বলিল, রাব্বুল আলামীনের পক্ক ইইতে তোমার নিকট তাঁার

 তाए্সীর কর্রিয়াছেন।

 বলিল, হে মূসা! তেমাদের রব জাবার কে? মূসা বলিল, আমাদের রব সেই মহান সত্তা यিনি সমস্ঠ বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সকনকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন। তর্ক শাঙ্ত্রবিদগণণর ম্্য হইতে যাহারা এই কথা বলেন বে, ফির‘আউন আল্লাহর হাকীকত ও তার মূল পরিচিত সশ্পর্কে জিষ্s্াসা করিয়াছিন। তাহারা ভুল কর্রিয়াছে। কারণ ফির‘‘আউন আল্ণাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করিত না। অতএব जাল্াাহর হাকীকত সশ্পক্কে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশুই উঠে না। অথচ রাব্মুল আলামীনের অন্তিত্রের উপর দनীল প্রমাণ সবই ঢহার নিকট উপস্থিত ছিল। ফির'আাউন যখন হযরতত মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করিল, আমি ছাড়া আবার রাব্বুন আলামীন কে আছেন ? তখন তিনি বলিালেনঃ

আসমানসমমহ ও যমীন এবং উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্থুর যিनि সৃষ্টিকর্ত ও
 উপাস্য। উর্ধ্রজগত এবং উহাতে অবস্থিত স্থির-অস্থির নক্ষত্রপুঞ্জকে তিনিই সৃট্টি করিয়াছেন। যমীন এবং উহাতে বিদ্যমান সকল পাহাড়-পর্বত নদী-নালা, গাছ-পালা, জীব-জ্్ু এবং উতয় জগত্রে মাবে শৃন্যেই উড়ন্ত সকল পাখি-পকী তিনিই সৃট্টি কর্রিয়াছেন। সকল ব্যু তাঁহার দাস এবং তাঁহার সষ্মুথে অবনত।

位 মানিবে যর্দি তোমার বিশ্ধাস স্শাপনকারী অন্তর থাকে এবং দর্শনকারী চক্ষু থাকে। इযরত মূসা (আ)-এর মুখে এই কথা ঔনিবার পর ফিবর অউন তাহার ময্রী বর্গের প্রতি তাকাইয়া বिদ্রুপ করিয়া এবং মূসা (আ)-কে মিথ্যা পতিপন্ন করিয়া বলিলে : তোমার কি ইহার বক্ত্যকে শ্রবণ করিত্ছেছ না ? সে বে বনিত্ছেছে বে, জমি ছাড়া আরো

নাকি কোন উপাস্য আছে। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া মূসা (আ) বলিলেন :


 সে একজন পাগল। তাহা না হইলে আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও সে উপাস্য বলিয়া মানিত না।

তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন :
"আমি যাহাকে রব বলিয়া বিশ্বাস করি কেবল তিনিই মাশরিক, মাগরিব এবং উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুর রব। যদি তোমরা বুঝিতে সক্ষম হও"। কেবল তিনিই পূর্বদিকে সূর্যকে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত করেন। যদি ফির‘আউন রব উপাস্য হওয়ার দাবীতে সত্য হंয় ততে আল্লাহ ব্যবস্থাপনার বিপরীত করিয়া দেখাক অর্থাৎ সে যেন সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করিয়া পূর্ব দিকে অস্তমিত করুক। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত বিতর্কে অবতরণকারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন :
"ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলা পূর্ব দিক হইতে সূর্य উদিত করেন, তুমি পষ্চিম দিক হইতে উদিত কর"। ( সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

হযরত মূসা (আ)-এর দলীল প্রমাণ পেশ করিবার পর ফির‘আউনের পক্ষ আর যখন উত্তর করা সষ্ভব ইইল না, তখন সে এই ভাবিয়া তাহার শক্তি ব্যবহার করিবার ধমক দিল যে হয়ত ইহা দ্বারা হযরত মূসা (আ) প্রভাবিত হইবেন।



অনুবাদ ঃ (২৯) ফির‘আউন বলিল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর, आমি তোমাকে অবশ্যই কারার্গ্দ্ধ করিব। (৩০) মূসা বলিল, আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করিলেও (৩১) ফির‘আউন বলিল, তুমি यদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর (৩২) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল (৩৩) আর মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শনকারীদিগের দৃষ্টিতে ওভ্র উজ্জ্বন প্রতিভাত হইল (৩৪) ফির‘আউন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর (৩৫) এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুর বলে বহিষ্ৰর করিতে চাহে ? (৩৭) তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংপ্রাহকদিগকে পাঠাও (৩৭) যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর্র উস্থিত করে।

তাফসীর ঃ ফির‘আউন যখন যুক্তি তর্ক্রের দ্বারা হযরত মূসা (আ) কে পরাজিত করিতে ও প্রভাবিত করিতে ব্যর্থ হইল তখন সে তাহাকে তাহার ক্ষমতার ভয় দেখাইয়া প্রভাবিত করিতে উদ্যত হইল। সে তাহাকে বলিল ঃ


যদি তুমি আমাকে. ছাড়িয়া অন্য কাহাকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করিব। ইহা শুনিয়া হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, 'וֹ
 "ুুমি আমাকে কারার্রুদ্ধ করিবে?
 দাবीত সত্যবাদী হও তবে উহা পেশ कर


 দেথিয়া ফির‘অাউন তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইল এবং দরবারী
 কথা বলিয়া ফির আআউ্ন তাহ্হার দররবারীদিগকে ইহাই বুభাইতে চাহিয়াছে ব্য, হয়ত মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে এই আলৌকিক ঘটনা কেবল তাঁহার বিজ্ঞ যাদুকরী ছাড়া কিছু নহহ। ইহা তাহার নবুওয়াতের দলীল নহে। অতঃপর সে তাহার দরবারীদিগকে তাহার বির্রোধিত করিবার জন্য উত্তেজিত কর্রিল। লে বলিল ঃ


তাহার ইচ্ঘ সে তাহার যাদুশক্তি দ্যারা তোমাদিগকে তোমাদিগের আবাস ভূমি হইতে বিতাড়িত কুরিবে। এখন তাহার ব্যাপারে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। অর্থাৎ মূসা তাঁার যাদুমন্ত্রের দ্বারা মানুযের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে। তাহারা তাহার প্রতি আকৃষ্ঠ হইবে এবং তাহার অনুসরণ করিবে। ফলে তাহাদের সাহাব্যে সে কোমাদের রাজত্ কাড়িয়া নইবে। এই পরিন্থিতিতে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

তাহারা বলিল, आাপনি মৃসা ও তাহার ভাইকে অবকাশ দিন এবং বিভিন্ন শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন, তাহার্木া বিজ্ঞ যাদুকরদিগকে একত্রিত করিবে এবং যাদুকররা মূসা (আ) কে মুকাবিলা করিয়া তাহাকে পরাাত করিবে। ফলে আপনি বিজয়ী হইবেন। তাহাদের প্রস্তাবে ফির্র অউন ঐ্রক্যমত পোষণ করিল এবং যাদুকরদিগকে একত্রিত করিয়া বিশাল ময়দানে ব্যবস্থা করিল। বস্তুত ইহা ছিন আল্লাহর পক্ হইতে প্রকাশ্যতাবে সকলের সশ্মুখ্ে তাহার নির্দশন ও দনীল প্রকাশর এক সুব্যবস্থা।


অনুবাদ ঃ (৩৮-) অতঃপর এক নির্বাচিত দিনে নিদিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা ইইল (৩৯) এবং লোকদিগকে বলা হইল, তোমরা সমবেত হইতেছ কি? (8০) অতঃপর যাদুরকরা আসিয়া ফির‘আউনকে বলিন, আমরা यদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরষ্কার থাকিবে তো? (৪২) ফির‘আউন বলিল হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্টদের শামিল হইবে। (8৩) মূসা তাহাদিগকে বলিল, তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করার তাহা নিক্ষে কর (88) অতঃপর তাহারা উহাদিগের রজ্ছু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং বলিল ফির‘আউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হইব। (8৫) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্কেপ করিল সহসা উহা

উহাদিগের অনীক সৃষ্টিণ্ণুিকে গ্রাস করিতে লাগিল। (8৬) তখন যাদুকরেরা সিজ্দায় নত হইয়া পড়িন (8৭) এবং বলিল, আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ) ও কিব্তী সম্প্রদায়ের মাঝে যেই বিতর্ক ও মুকাবিলা হইয়াছিল উহা তিনি সূরা আ‘রাফ, সূরা তোহা এবং অত্র সূরা শ‘আরা এর .মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কিব্তী সম্প্রদায় ভাবিয়া ছিল যে, তাহারা আল্লাহর নূরকে মুথের ফুৎকারে নির্বাসিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ সম্ভব ছিল না। ঈমান ও কুফর এর যখনই মুকাবিলা হয় তখন কুফরের উপরঁ ঈমানের বিজয়ী ঘটে। ইরশাদ ইইয়াছে :

"বরং হকের দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানি।অতঃপর হক বাতিলকে চুরমার করিয়া দেয় এবং উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়"। (সূরা আন্বিয়া ঃ ১৮)
 সমাগত হইয়াছে বাতিল বিলুপ্ত হইইয়াছে। এই কারণেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন শহর হইতে আগত খ্যাতনামা সুপ্রসিদ্ধ যাদুকরগণ একত্রিত হইয়া হযরত মূসা (আ)-এর মুকাবিলা পরাস্ত হইল এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিল। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। কাহারও মতে সতের হাজার। কেহ বলেন, উনিশ হাজার। ইহা ছাড়া ত্রিশ হাজারের ঊর্ধে এবং আশি হাজার বলিয়া কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যাদুকরদের চারজন সর্দার ছিল। তাহাদের নাম হইল, সাবৃর, আয়ূর, হাত্হাত্ ও মুসাফ্ফা। চারজন ছিল তাহাদের কার্যনির্বাহী। ঐ দিন বিপুল জন সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ঐ জন সমাবেশ হইতে একজন বলিল্ ঃ


यদি যাদুকররা বিজয়ী হয় সষ্ভবত আমরা তাহাদের অনুসরণ করিব। তাহাদের কাহার ও মুখ হইতে ইহা বাহির ইইন না বে, আমরা হকেরে অনুসরণ করিব। কারণ, তাহারা ফির‘উনেের প্রজা ছিল এবং প্রজারা সাধারণতঃ বাদশাহর ধর্ম্রে অনুসারী হইয়া থাকে।

যখন যাদুকরেরা ফির‘আউনের দরবারে উপস্থিত হইল। ফির‘আউন তাহাদের সম্মানের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা যদি বিজয়ী হই,
  অন্তুভ্ভুক ইইবে। অতঃপ্র তাহারা মুকাবিলার জন্য নিদিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

जাহারা জিজ্ঞাসা করিন হে মৃস!! তুমি কি পূর্বে নিক্কেপ করিবে, না কি আমরা অর্থে
 নিক্ষেপ কর।
 যাহা নিক্ষে করিবার আছে উহা তোমরা নিক্ষেপ কর 1



সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ ত‘‘ানা ইরশাদ করেন :


তাহারা মানুষ্ের চক্ষুতে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্তস্ত করিল এবং বড় ধরনের যাদু পেশ করিল। সূরা তো-হার মধ্যে -ইরশশাদ ইইয়াছে :

"আকশ্মিক তাহাদের রশিও লাঠিকলো তাহার কাছে তাহাদের যাদুর কারণে দৌড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল"। जার এখানে ইরশাদ ইইয়াছে :
"অতঃপর মূসা তাহার নাঠি নিক্ষেপ কর্রিলেন, আকশ্মিকভবে উহা ঐ সবই গিলিতে লাগিল যাহা তাহা গড়িয়াছিন এবং কিছুই অবশিষ্ট রহিন না"। ইরশাদ ছইয়াছে:

जতঃপর হক সাব্যস হইন এবং তাহাদের কৃত বসু বাতিল প্রমাণিত হইন। সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল এবং সকনেই অবনত হইয়া সিজ্দা করিল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা সারা জাহানের প্রতিপালককর উপর ঈমান আনিয়াছি, यিনি মৃসা ও হারূনের প্রতিপালক।

ফिন্র‘আউনের সম্মুথে সত্যের এই সুস্পী্ট দনীল উপস্থিত হইল এবং তাহার আর কোন ওজর অবশিষ্ট থাকিল না। যাহাদের সাহায্য সে বিজয়ী হইবার জন্য সাহা্য

প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারা পরাজয় বরণ করিয়া তখনই হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিল এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি মাথা অবনত করিয়া সিজ্দা করিল। যিনি সুস্পষ্ট মু‘জিযাসহ হযরত মূসা ও হার্দনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফির আউন পরাজিত হইল, লাঞ্ছিত হইল, আল্লাহর প্রেরিত মু‘জিযা স্বচক্ষে দেখিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইল। ও্ুু ইহা নহে সে অহংকার ভরে যাদুকরদিগের অধিক শক্রুতা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। সে যাদুকরদিগকে শক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত করিবার ধমক দিয়া বলিল ঃ

## 

মূসা তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে।

"নিশ্চই়ই ইহা একটি ষড়যন্ত্র যাহা তোমরা পৃর্বে আঁটিয়াছিলে"।


অনুবাদ : (8৯) ফির‘আউন বলিল, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পৃর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিনে? এই তো তোমাদিগের প্রধান যে তোমাদিগকেই যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শ্রীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগের হাত এবং তোমাদিগের পা বিপরীত হইতে কর্তন করিবই। (৫০) তাহারা বলিল, কোন ক্ষত নাই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদিগের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন। কারণ আমরা মু’মিনদিগের অগ্রণী।

ইব্ন কাছীর——৫ (৮- )

তাফসীর ঃ याদুকরদের ঈমান আনিবার পর ফির্র আউন তাহাদিগকে শাস্তির ধমক দিল। অথচ, উহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইল। বভুুঃঃ ইহার কারণ ছিন, তাহাদের অন্ত্র হইতে কুফ্র -এর পর্দা সরিয়া গিয়া সত্য এমনভাবে বদ্দমূল ইইয়া ছিল বে, শাস্তির ধমক দিয়া ঐ বিশ্ধস হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা সষ্ভব ছিল না। তাঁহারা হযরত মূসা (আ) এর মু'জিया দেথিয়া বুঝিতে পারিয়াছিন বে, আল্মাহর পক্ক হইতে সাহাযাপ্রাণ্ত না হইলে কোন মানুষ্রে পক্ষে এই আলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করা সষ্যব নহে। এবং হযরত মূসা (আ) একজন সত্য নবী, আল্লাহ্ ত‘‘আলা ইহার সাহাব্যেই তাহাদের সষ্থুথেই উহার সত্যতা প্রমাণ কর্রিয়াছেন।

ফिর আআউন নও মুসলিম যাদুকরদের প্রতি ক্রোধা|্বিত হইয়া বলিল,
 তোমাদের এত বড় ধৃষ্টতা, जথচ আমি তোমাদের শাসক আমার অনুমতি প্রর্থনা করা তোমাদের পক্ষ অত্যাবশ্যক ছিন, আমার অনুমতি পাইলে তোমরা ঈমান আনিতে নচেৎ বিরত থাকিতে।
 তোমাদের বড় তরু বে, তোমাদিগকে যাদু শিক্ষ দিয়াছে। কিষ্মু ফির অাউনের এই কথা বে, একবার্রেই তিত্তিহীন তাহা সহজেই বুঝা যায় । কারণ হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ঐ সকন যাদুক্ররের আর কখনও সাষ্巾ৎ ঘটে নাই। অতএব যাদুকরদের উস্তাদ ও ৩রু হইবার প্রশ্নই অবাত্তর। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এই র্রপ কথা বনিঢে পারে না। যাদুকরগণ ঈমান आনিবার ঘোষণা করিল, তখন ফির্রাউন তাহাদের হাত পাও কর্তন করিবার ও

 নিকট প্রত্যাবর্তন করিন। এবং তিনি আরার্মাদিগ্কে আমাদের কর্মরর উত্তম বিনিময় দান করিবেন।
 তিনি ভেন আমাদের কৃত অপরাধ क্ষমা কর্রিয়া দেন এবং এ যাদুর পাপ ও মোচন কর্রিয়া দেन याशाর জन्य पूমি আমাদিগকে বাধ্য কর্রিয়া । কারণ আমরা সর্ব্রথম ঈমান আনিয়াছি। আমাদের কিব্ত্ত্' সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এখন ও আর কেহ ঈমান আনে নাই। ইহার পর ফির্রাউন তাহাদের সকলকে হত্যা কর্রিয়া দিল।

२१৫


অনুবাদ ঃ (৫২) অমি মূসার প্রতি ওহী কর্রিয়াছিলাম। এই মর্ম আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী ব্যেগে বহির্পত হও, ঢোমাদিগের পচ্চামাবণ কর্রা হইবে। (৫৩) অতঃপর ফির‘আআউন শহরে শহরে লোক সং্পহকারী পাঠাইন। (৫৪) এই বলিয়া ইহার তো একটি ক্মুদ্র দল। (৫৫) উহারা তো আমাদিগের ত্রোধ উদ্র্রে কর্রিয়াছু। (৫৬) এবং जমরা ঢো একদল সদাসতর্ক (৫৭) পর্রিণামে आমি ফিন্র‘আাউন গোষ্ঠিকে বহিষ্ণ করিলাম উহাদিগের উদ্যানরাজী ও প্রস্রবণ হইতে। (৫৮) এক ধনভাডারের্র ও সুরম্য লৌধমালা হইতে (৫৯) এইর্নপই ঘটিয়াছিল এবং বনী ইসরাঈলকে কর্রিয়াছিলাম এই সমুদ্য়র অধিকারী।

তাফসীর : মিসরে হযরত মৃসা (জা)-এর অবস্থান যখন দীর্ঘ হইন এবং ফির‘আঊনের কাছে তিনি আল্লাহ্র দনীল প্রমাণাদি পেশ করিলেন। অথচ, দিন দিন ফির 'আউন্নের দৌরাত্ণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিন, তথন তাহার ভাগ্যে দৃষ্ঠান্তমূলক শাস্তি ছাড়া আর কিছুই রহিন না। অতএব আল্লাহ্ ত'আলা হযরত মূসা (আ)-কে রাা্রি কালেই বনী

ইয়াঋনকে মিসর ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন এধং তাহাদিগকে লইয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত স্ছানে গমন করিতে হকুম দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্মাহ্র হকুম পালন করিলেন। বনী ইসরাঈল ফির অাউনের কাওমের বহু গহনা ধার লইয়াছিন। তাহারা ঐ সকল গহনা নইয়াই হयরত মূসা (আ)-এর সহিত রওয়ানা হইন। একাধিক তাফনিরকারের মতে ফজর হইবার সাথেই হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঋলকে লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন, ঐ রাত্রে চদ্দ্রগহণ হইয়াছিন।

হযরত মূসা (আ) যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কবর কোথায় জিজ্ঞাসা কর্রিলে, বনী ইসরাঈলের একজন শ্তী লোক কবরঢি সন্ধান দিল। হयরত মূসা (অা) তাঁার সিক্ধুক সাথে লইয়া গেলেন। হযরত ইউসূফ (অ) বনী ইসরাঋনকে অসীয়্যত করিয়াছিলেন, তাহারা যখন মিসর ত্যাগ করিবে তখন তাহার নাশের সিন্ধুকটি সংগে লইয়া যায়।

এই সশ্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, আनী ইবৃন হ্সাইন (র) ..... হयরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূন্নাহ্ (সা) একজন আরাব বেদুঈনের বাড়ী অবতরণ কর্রিলেন।'সে ঢাঁহাকে সম্মান করিল। তাঁহার বাড়ী হইতে বিদায় কালে তাঁহাকে বনিলেন, ঢুমি মদীনায় আমার সাক্ষাৎ করিবে। কিছুকাল পরে ঐ লোকটি রাসূলুল্নাহ্ (সা) এর খিদ্মতে উপস্থিত হইল। রাসূনুল্নাহ্ (সা) অহাকে জিঞ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন জিনিলের প্রোোজন আছে? সে বলিল, আমাকে হাওদাসহ একটি উট্ট্রী দান করুন এবং একটি দুধ্রে বক্রীও দিন। রাসূনুল্নাহ বলিলেন ঃ আফ্সোস, তুম্ম বনী ইসরাঔলের সেই বৃদ্ধার মত কিছু প্রার্থনা কর নাই। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ বৃদ্ধার ঘটনা কি জানাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঋনকে সংগে লইয়া রওয়ানা হইলেন, তিনি পথ ভুলিয়া গেলেন। হাজার চেট্যা করিয়াও তিনি পথথের সন্ধান পাইলেন না। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একত্রে করিয়া বলিলেন, এমন অন্ধকার কেন? আর কেনই পথথর সন্ধান পাইতেছি না। তবে বনী ইসরাঈলের উলামাগণ বলিলেন, হযরত ইউসুফ (আ) আমাদ্দর নিকট শেষ অসিয়্যত করিয়াছিলেন, য়খন আমরা মিসর হইতে চলিয়া যাইব তখন বেন, আামরা তাঁার লাশের সিন্ধুকটি সাথে লইয়া যাই। হযরত মূসা (অা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর কবরঢির সন্ধান তোমাদের মধ্যে হইতে কে দিতে পারে? কিষ্ু কেইই উহার সন্ধান দিতে পারিল না। তহারা শধু এইটুকু বলিল, একজন বৃদ্ধা হयরত ইউসুফ (অ) এর কবরের সন্ধান দিতে পারে। হযরত মূসা (আ) উক্ত বৃদ্ধার নিকট পাঠাইয়া হযরত ইউসুফ (অা)-এর কবরের ল্থোজ জানিতে চাহিলে বৃদ্ধা বলিল, বিনিময় দান করিলে আমি কবরের সন্ধান

দিতে পারিব। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তুমি কি বিনিময় চাও? বৃদ্ধা বলিল, আপনার সহিত আমি বেহেশ্তে অবস্থান করিতে চাই। হযরত মূসা (আ)-কে তাহার এই শর্ত ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু আল্মাহর পক্ষ হইতে অহী আসিল, তাহার শর্ত মানিয়া লও। অতএব হযরত মূসা (আ) তাহার শর্ত মানিয়া লইলেন। এবং বৃদ্ধা তাহাকে এক ঝিলের নিকট লইয়া গেল। ঝিলের পানি নষ্ট হইয়াছিল। সে পানি নিষ্ষাশনের জন্য বলিল, অতঃপর পানি নিষ্কাশন করা হইল এবং মাটি দেখা দিল। অতঃপর সেখানে খনন করা হইলে হযরত ইউসুফ (আ) এর কবর বাহির হইল। অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর লাশের সিন্ধুকটি যখন সাথে লইয়া চলা খুরু ইইল তখনও পথ স্পস্ট দেখা গেল। হাদীসটি বড় গরীব। বরং মাওকূফ রিওয়ায়েতে বলিয়াই ধারণা।

হযরত ইউসুফ (আ) বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া গেলে প্রতুষে ফির‘আউন কোন প্রহরী ও গোলাম না দেখিয়া অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়িল। বনী ইসরাঈলের প্রতি অত্যধিক ক্রোধাম্বিত হইল এবং আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হইল। তাহাদের মধ্যে সে


 ভীত। কোন কোন ক্বারী এখখানে বিরুদ্ধে সসস্ত্রবাহিনী। আমি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার স্বাদ বুঝাইয়া দিব এবং তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিব। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়া স্বীয় ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন।
 অতঃপর আমি তাহাদিগকে বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ ও উত্তম বাসস্থান হইতে বহিষ্কার করিলাম। তাহারা তাহাদের ঘর-বাড়ী বাগ-বাগিচা ও ধন-ভান্ডার সব কিছু ফেনিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।
 ঐ সকর্ল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছি। যেমন আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :



আর সেই কাওমকে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত বরকত ভূখন্ডের মাশরিক ও মাগরিব অর্থাৎ সবটুকুরই উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছি। আরো ইরশাদ ইইয়াছে :
 نَجْعَلَهُمْ الْوَارَبِثِيْنَ
"বেই জাতিকে মিসর ভূখてও দুর্বল মনে করা হইত তাহাদের উপর অনুগ্মহ করিবার এবং তাহাদিগকে ঈমান ও অত্র ভূখডের উত্তরাধিকারী বানাইবার আমার ইচ্ছা"।





 77. ثُمَّاَغْرَّنَا الْأخرِيَنْ •


অনুবাদ ः (৬০) উহারা সূর্যোদয়কানে তাহাদিগের পচাতে জাসিয়া পড়িন। (৬) অতঃপর যখন দুই দল পরশ্পর্রকে দেখিল, তখন মূসার সংগীরা বলিল, আমরা ধরা পড়িয়া গেলাম। (৬২) মূসা বলিল, কিছুতেই নয়, আমার সংণেই আছছন আমার প্রতিপানক, তিনি আমাকে পथনির্দেশ করিবেন। (৬৩) অতঃপর মূসার ধতি ওহী

কর্রিলাম, তোমার यষ্টি দ্বারা সমুட্দ্র আঘাত কর। বিতক্ত হইয়া দু’ভাগ বিশান পর্বত সদৃশ হইয়া গেন। (৬৪) আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে (৬৫) এবং आমি উদ্ধার কর্রিলাম মূসা ও তাহার সংগী সকলকে (৬৬) তৎপর্র নিমজ্জিত কর্রিলাম অপর দলটিকে (৬৭) ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিতগের্র অধিকাংশই মু’মিন নহে (৬৮) ঢোমার প্রতিালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ একাধিক তাফসীরকার বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যে ফির‘আউন তাহার সয্রাজ্যের সকল কর্মকর্ত ও আমীর উমারা ও সেনা বাহিনীসহ হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীদের পশাাত ধাওয়া করিয়াছিল। কোন কোন ইস্রাঈলী বর্ণনা রহিয়াছে ফির আউন্নের সৈন্য সংখ্যা মোল লক্ষ ছিল। উহাদের মধ্যে দুই লক্ষ ছিল অশ্বারোহী আবার ইহারা ছিল কালো অশ্বারোহী। তবে এই বর্ণনা চিত্তা ও বিবেেনা সাপেক্ষ। হযরত কাব আহরাহ (র) হইতে বর্ণিত, আট লক্ষ সৈন্যই ছিল কালো অশ্বার্রোী এই বর্ণনা বিবেচনাবোগ্য। বস্তুত এই ধরনের রিওয়াত্য়তে বনী ইসরাঈলের অতিশয়োক্তি। যাহা সঠিক ও সত্য উহা হইলে পবিত্র কুর্ানের উক্তি। কুর্ান তাহাদের কোন সংখ্যা নির্ণয় করে নাই। উহাতে কোন ফায়দাও নাই। পবিত্র কুরজানে তো উল্লেখ করিয়াহে বে, ফির আউন তাহার সকল লোকজনসহ ধাওয়া করিয়াছিন।


 তাহাদের সশ্মুখে ছিল নীল নদ। তাহাদের সষ্মুখে জগ্গসর হইবার जার কোন উপায় ছিল না। অর্থাৎ পচাত দিক ফির অউন ও তাহার সেনাবাহিনী তাহাদের নিকট্থ হইইয়াছে।
 করিতেছ, উহা কখনও সং্যणিত হইবে না। কারণ, আমার প্রতিপালক আমার সাথেই আছেন। তিনি শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথ দেখাইলেন। তিনিই আমাকে তোমাদিগকে এখানে আসিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি ওয়াদা ভহগ করেন না।

হযরত হাক্রন (আ) হযরত ইউশা এবং ফির‘‘াটন বংশের বহ মু’মিন লোক সহ অগ্াগে ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ) ছিলেন শেষ ভাগে। অনেক তাফসীরীকারে বর্ণনানুসারে এই মূহৃর্তে বনী ইসরাঈল কিংকর্ত্যা বিমূঢ় হইয়া গেন। হযরত ইউশা কিংবা

ফির ‘আউনী বংশের মু’মিনগণ হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রতিপালক কি এই পথে আসিতে নির্দেশ দিয়াছেন? তিনি বলিডেন, হাঁ। जতঃপর ফিন্র‘আটন ও তাহার সেনাবাহিনী তাহাদের নিকটে জাসিয়া পৌছিন এবং উভয়দদের মাঝেে অতি অল্প পার্থক্য থাকিন। তখন আল্মাহ্ ত'আালা হযরত মূসা (অ) কে হকুম করিলেন, তোমার লাঠি দ্যারা নদীর বুকে আঘাত কর। তিনি আঘাত করিলেন আল্লাহুর হুুমে নদী দুই ভাগে বিভক্ত ইইন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, आবূ যুর‘जাহ (র) ..... আব্দুল্बাহ ইবনন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত বে, হযরত মূসা (আ) যখন নদীর তীরে প্পৗছলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট সবিনর্যে দু'আ করিলেন, মহান সত্তা যিনি সকল বস্তুর পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, সকन বস্তুকে যিনি সৃi্টি করিয়াছেন এবং সকন বস্বুর পরেও থাকিবেন। অনুগ্রহপূর্বক
風 লাঠি দ্ঘারা নদীর বুকে আঘাত করিলে, আল্লাহ্র ইচ্মায় নদী দুই ভাগে বিভক্ত ইইল।

আল্লাহ রাত্রিকালেই নদীকে জানাইয়াছিলেন, মূসা (অা) যখন তোমার উপর লাঠি মারিবে, তখন তুমি তাঁার অনুকরণ করিবে। নদী লেই রাত্রেই অধিক বিচলিত थাকিল। উহার জানা ছিন না বে, হযরত মূসা (আ) কোন দিক দিয়া তাঁशার বুকে আघাত করিবেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন নদীর নিকট পৌছিলেন, তখন হযরত ইউশা তাহকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী ! आপনার প্রতিপালক আপনাকে কোথায় যাইতে হুকুম কর্যিয়েন। তিনি বলিলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে নদীর নিকট গিয়া উহার বুকে লাঠि মারিতে হকুম করিয়াছছন। তখন তিনি বনিলেন, আচ্ম, তবে মারুন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমার নিকট যাহা বর্ণনা করা হইয়াজে, উহা হইন, আল্ধাহ্ ত'আলা নদীকে জানাইয়া দিলেন, যथন মূসা (आ) ঢোমাকে লাiি মারিবেন, তथন তুমি দ্থিখডিত হইবে। ইহা 巛নিয়া নদী অত্যধিক অস্शির হইল্ এবং আল্লাহ্র ভয়ে উহা প্রকপ্পিত হইন। এবং আল্লাহ্ তাআানা হযরত মূসা (আ) কে হুকুম করিলেন, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। অতঃপর তিনি আघাত করিলেন এবং নদী দুইতাে বিভ্ত হইয়া গেন।
 দুইভােে বিভক্ত এবং বিরির্ট পার্হাড়ের ন্যায় দাড়াইয়া রহিল। ইব্ন মাসউদ (র) ইব্ন जাব্মাস (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব, যাহ्হাক, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ দুই পাহ্হাড়ের মাঝ্েের প্রশস্থ স্থান। ইব্ন আব্বাস (রা) নদীর মাব্যে বার্রোিি গোত্রের জন্য বারোটি পথ হইয়াছিল। সুদ্টী (র) বলেন, নদীর বারোঢি পথে মাঝে মাঝেে ছ্দিপথ ও

ছিল যাহার মধ্যে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র একে অপরকে নিরাপদ্দ অতিক্রুম করিতে দেখিতে পাইল। রাস্তার দুইদিকে দেওয়ালের ন্যায় পানি দড্ডায়মান ছিল। আল্লাহ্ ত'আআলা বায়ূ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ফলে পানি ওফ হইয়া নদীর মধ্যে পরিষার পথ হইয়া গেল। ইরশাদ ইইয়াছে :


তুমি নদীর উপর লাঠি মার উহাতে পথ হইয়া যাইবে ফির‘আউনের দ্বারা ধৃত
 অন্য লোকদিগকে অর্থাৎ ফির‘আউন ও তাহার সেনাবাহিনীকে তাহাদের নিকটস্থ করিয়া দিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) আতা খুরাসানী, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই তাফসীর করিয়াছে।


আর আমি মূসা ও তাহার সাথীগণকে মুক্তি দিলাম। অতঃপর অন্যান্য লোকদিগকে আমি ডুবাইয়া দিলাম। অর্থাৎ ফির‘আউন ও তাহার সেনাবাহিনীর সকলকে পানিতে ডুবাইয়া ধ্বংস করিলাম। তাহাদের একজন ও ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... হযরত আব্দুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে সংগগ লইয়া যখন রাত্রিকালে বাহির হইয়া পড়িলেন, ফির‘আউন তখন একটি বকরী যবাই করিল এবং বলিল, এই বক্রীর চামড়া পৃথক হইতে না হইতেই ছয় লক্ষ কিব্তী এখানে একত্রিত হইয়া যাইবে। এ দিকে হযরত মূসা (আ) চলিতে চলিতে নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এবং নদীকে বলিলেন, তুমি পৃথক হইয়া যাও এবং পার করিয়া দাও। নদী ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মূসা ! আপনি বড়ই অহংকার প্রকাশ করিতেছেন। আমি কোন মানুষের জন্য কি পূর্বে কখনও আপন স্থান হইতে সরিয়াছি। কাহারও জন্য কি পথ করিয়াছি? যে আপনার জন্য আজ সরিয়া দাঁড়াইব ও বিভক্ত হইব। রাবী বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর সহিত একজন অশ্বারোহী ছিল, সে বলিল হে আল্লাহ্র নবী! আপনাকে কোথায় যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে! তিনি বলিলেন, আমাকে এই পথেই আসিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্র কসম; না আল্লাহ্ মিথ্যা বলিয়াছেন আর না, আমি মিথ্যা বলিয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা হুকুম দিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর।

হযরত মূসা আঘাত করিলেন, নদী বিভক্ত হইল এবং উহার মধ্যে দিয়া বারোটি গোত্র অতিক্রম করিল এবং অতিক্রমকালে একে অপরকে দেখিতে পাইল। হযরত মূসা (আ) এর সাথীগণ নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং ফির‘আউনের সেনাবাহিনী তাহাদের অনুসরণ করিয়া নদীতে প্রবেশ করিল। নদীর পানি তাহাদের উপর উপচাইয়া পড়িয়া ইব্ন কাছীর——৬ (৮ম)

তাহাদিপকে ডুবাইয়া মারিল। ইসরাঈল (র) ..... আবদूল্নাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে হযরত মূসা (আ) এর সাথীগণ নদী সকলেই পার হইয়া গেলে, ফির‘আউন সাথীরা সকলেই নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলে এবং নদীর পানি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল। ফির অউন তখন ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।
 নিদর্শন রহিহ়াছে। অর্থাৎ হযরতত মূসা (অা) ও ফির্র'উন্নের घটটনা এবং উহার মধ্যে ব্যে সকন বিম্ময়কর বিষয় ও মু’মিন বান্দাগণণর জন্য আাল্লাহ্ সাহাय্য সমর্থন্র কথা উল্নেখ করা হইয়াছে উহাতে বড়ই নির্দশন রহিহ়াছে।
"আর जাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিন না এবং আপনার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমার অধিকারী ও পরম দয়ালু"।



-
 -象






অনুবাদ : (৭৯) উহাদিগের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর (৭০) সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা কিসের ইবাদত কর (৭১) উহারা বলিল, আমরা প্রতীমার পূজা করি এবং নিষ্ঠার সহিত উহ্হাদিগের পূজায় নিবৃত্ত থাকিব। (৭২) সে বলিল, তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি তুনে (৭৩) অথবা তাহারা কি তোমাদিগের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে ? (৭৪) উহারা বলিল, না, তবে আমরা আমাদিগের পিতৃপুর্নষদিগকে, এইরূপ করিতে দেখিয়াছি (৭৫) সে বলিল, তোমরা কি তাহার সম্ধক্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছ, যাহার পূজা করিত্ছে? (৭৬) তোমরা এবং তোমাদিগের অতীত পিতৃপুরুষ্যেরা (৭৭) উহারা সকলেই আমার শক্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত।

তাফসীর ঃ উল্নিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইব্রাহীম (আ) এর আলোচনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি তাহার উম্মাতের কাছে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা ওুনাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। বেন তাহারা ইখ্লাস, তাওয়াক্কল ও তাওহীদের বিষয়ে তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করে এবং আল্লাহ্র ইবাদত করে। শিরক ও মুশরিকদের বর্জন করে। আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীমকে শৈশব কালেই রুশদ হিদায়েত দান করিয়াছিলেন। তিনি শুরু থেকে প্রতীমা ও মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহার পিতা ও কাওমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেই সকল প্রতীমা ও মূর্তির পূজা করিয়া আসিতেছ উহা কি?

"তাহারা বলিল, আমরা প্রাচীন যুগ হইতে এই সকল প্রতীমার পূজা করিয়া আসিতেছি এবং বারবার উহার পাশে বসিয়া ধ্যান করিয়া আসিতেছি"।
 أَبَاءَتَا كَذُلكَ يَفْعَلُوْنُ
ইব্রাহীম (আ) বলিলেন ঃ যখন উহাদিগকে ডাক, তখন তাহারা তোমাদের ডাক শ্রবণ করে? কিংবা উহারা তোমাদের কোন ফায়দা কিংবা ক্ষতি সাধন করিতেও ক্ষ্তা রানে? তাহারা বলিল, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষ্দের অনুকরণেই উহাদের পূজা পাঠ করিয়া থাকি। উহাদের ফায়দা ক্তি সম্পর্কে আমরা অবগত নহি। মূর্তি উপাসকরা ইহা দ্বারা এই কথা স্বীকার করিয়া লইল যে, তাহাদের মূর্তি সকল উপকার ও অপকার কিছুই করিতে সক্ষম নহে। তাহারা যে ঐ সকল মূর্তির উপাসনা করে উহা কেবল তাহাদের পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ করিয়া করে।

जতএব হযরত ইব্রাহীম (অা) তখন বনিলেন :

الْ الْمَحِّنْ
তোমরা জান কি তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষ্যা কোন জিনিলের পৃজা কর? কেবল মহান রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর সকনেই আমার শক্রా। অর্থাৎ তোমাদের প্রতীমা ও মৃর্তিন কতিসাধন কর্বিবার क্মতা থাকে, তবে পরিষ্কা জানাইয়া দিতেছি বে, আমি উহাদের বিরোধী উহাদের শত্রু। ক্মতা থাকিলে আমার ক্ষতি করুক। হযরতত নৃহ (অ) ও তাহার উম্মাতদিগকে এই ক্রপ কথাই বলিয়াছিলেন।
 সকরে একত্রিত হইয়া আমার ফতি সাধন করিবার সিদ্দাত্ত গ্রহণ কর। দেখা যাক, আাার কোন ক্ষতি করিতে পার কিনা।

হয়ত স্ূদ (আা) বলিয়াছিলেন :


আমি আল্লাহ্কে সাক্ীী মানিত্তিছি এবং তোমরা সাকী থাক বে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত তাহার সহিত আর যাহা কিছু শরীক করিত্ছছ, আমি সেই সব কিছু হইতে সপ্পর্ক ছিন্ন করিলাম। অতএব তোমরা সকলেইই একত্রিত হইয়া जামার বিন্হুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। আমি তে কেবল আমার ও তোমাদের যিনি প্রতিপালক তাঁারই উপর ভরসা করিয়াছি। সকলেই ঢাহারই নিয়ষ্র্রনাধীণ। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপানক স্ঠিক পথের অধিকারী। (সুরা হুদ : ৫৪-৫৫)

হযরত ইবৃরাহীম (আ) ঐ সকল আান্বিয়াঁ় কিন্যামের মত মুশরিকদদের প্রতীমা ও উপাস্যসমূহ হইতে বেজার হইবার ঘোষণা কর্রিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ


তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র সহিত শরীক কর আমি উহাকে কিভাবে ভয় করিতে পারি? जথচ, ঢোমরা আাল্লাহ্র সহিত শিরক করাকে ভয় কর না। (সূরা আন আম ঃ৮১)

আল্নাহ্ ত"আালা ইরশাদ কর্রিয়াছছন :

"তোমাদের জন্য ইব্রাহীমের জীবনীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ..... এমনকি তোমরা কেবল একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে"। (সূরা মুমতাহানা : 8)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


"আর যখন ইব্রাহীম তাহার আব্dাকে বলিল ও তাহার কাওমকে বলিল, আমি তোমদের উপাস্য হইতে বেজার। কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিববেন' এবং ‘লা-ইলাহা-ইল্মাল্নাহ’কে তিনি কালেমা বানাইয়াছেন"। (সূরা যুখরুফ ঃ২৬-২৮)


অনুবাদ ः (१৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন (৭৯) তিনি আমাকে দান করেন আহার ও আহার্য পানীয়। (b০) এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন। (৮১) এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পূনর্জীবিত করিবেন। (৮২) এবং আশা করি তিনিই কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিবেন।

তাফসীর ঃ হयরত ইব্রাহীম (আ) বলেন, আমি তো কেবল সেই মহান সত্তার
 সৃষ্টিকর্তা, আমাকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সর্কল বস্তুকে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং

 তিনি নভমণ্ডলে ও ভূমগ্ডলের উপাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ

করেন। উহার সাহায্যে যমীনকে সজীব করেন এবং বান্দার রিযিকের জন্য নানা প্রকার ফল ফলাদিও ফসল উৎপন্ন করেন। এবং আসমান হইতে বর্ষিত সুমিষ্ট পানি মানুষ ও জীব-জন্ত্রু পানি পান করিয়া থাকে।
 হইলে রোগমুক্ত করেন। যদিও রোগ আল্লাহ্র পক্ক হইতে তবুও আদব রুহ্ণার্থে হযরুত ইব্রাহীম রোগের সম্থক্ধ আল্লাহ্র প্রি না কর্রিয় নিজের প্রতি করিয়াছেন। বেমন আল্লাহ্

 (ফাতিহা : ৫) কিন্ত ‘গयব’, এর সম্বক্木 আল্ধাহ্র প্রতি করা হয় নাই। অনুর্রপভাবে ওমরাহীর সষ্ধ্ণও আল্লাহুর প্রত না করিয়া বান্দার প্রতি করা হইয়াছে। বেমন জিনরা বनिয়াছিন ः

জগত্বাসীর জন্য কি কোন অক্য্যাণের ইচ্মা করা হইয়াছছ? নাকি তাহাদের প্রতিপালক তাহাদ্রে হেদায়েতের ইচ্ম করিয়াছেন। (সূরা জিন ঃ ১০) অত্র আয়াত্ ও আদবের প্রতি লক্ষ রাথিয়াই ش ও অকল্যাণের সস্থধ্ধ আল্মাহ্র প্রতি করা হয় নাই। হযরত ইব্রাহীম (অা) অনুরুপजাবে আদবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্তিয়াই রোগের সম্বঙ্ধ আল্লাহৃর প্রতি কর্রে নাই। ব্রং তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি রুন্ন হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি ছাড়া আমাকে আর কেহ রোগমুক্ত করিতে পারেন না।
 ‘रরিবেন এবং পুনর্রায় তিনি আমাকে জীবিত করিবেন। এই ঞুণ অন্য কাহারো মধ্যে नाई। মাবূদ ও উপাস্য যাহার সমীপপ কিয়ামত দিবলে আমি পাপ মোচনের জন্য আশা করিতে পারিব। দूनিয়া ও आখিরাতে পাপ মোচ্ন করিতে আর কেহ সক্ষম নহে। কেবল মহান আল্লাহ-ই ওনাহ ক্ষমা করিতে সক্ষম। তিনি যাহা ইচ্মা উহাই করিতে পার্রে।



অনুবাদ ঃ (৮৩) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞান দান কব্রুন এবং সৎকর্ম পরায়ণদিগের শামিল করুন(৮-৪) এবং আমাকে পরবর্তীদিগের মধ্যে যশস্বী কর। (৮৫) এবং আমাকে সুখময় জান্মাতের অধিবাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথ্্রষ্টদিগের শামিল ছিলেন (৮৭) এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনর্থত্থান দিবসে (b-b)যেই দিন ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসিবে না। (b৯) সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে বে আল্লাহ্র নিকট আসিবে বিখ্ধ্ধ অন্তঃকরণ নইয়া।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যেন


 অন্তর্ভুক্ত করুন। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর মৃত্যুকালে আল্নাহ্র দরবারে এই দু‘আ
 সহিত মিলাইয়া দিন। এই দু‘আ তিনি তিনবার করিয়াছিলেন। অপর এক হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু‘আ করিয়াছেন ঃ


خَزَاَيَا وَلَا مُبْدَلِّنْ
"হে আল্মাহ্! আপনি আমাদিগকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং মুসলমানীর উপর রাখিয়াই মৃত্যু দান করুন। এবং সালিহ্ ও নেক্কার লোকদের অন্তর্ভৃক্ত করুন। আমরা যেন লাঞ্জিত না হই আর আমাদের পরিবর্তন না ঘটে"।

জার হে আল্মাহ্！আপনি পরবর্ত্ত লোকদের মধ্যে আমার সুনাম অবশিষ্ট রাখুন বেন， তাহারা কন্যাণকর কাজ্জ আমার অনুসরণ করিতে পারে। ভেমন ইরশশাদ হইয়াছে ：

＂আআ আমি তাহার সুনাম পরবর্তী লোকদ্দে মধ্যে অবশিষষট রাথিয়াছি। ইব্রাহীমের উপর সকনের পক্ক হইতে সানাম। এমনিভাবেই আমি উত্তম লোকদিগকে বিনিময় দান
 লাইস ইব্ন আবদুদ্মাহ（র）বলেন，প্রত্যেক ধর্মের লোকেক্রাই হ্যরত ইবূ木াইীম（আা）－কে जানবাসিত। ইকারিমাহ（র）হইতেও অনুরপ বর্ণিত আছে।


 এইর্木প অন্য় ও বর্ণিত আছে। বেমন， প্রতিপালক！आপনি আমাকে ক্যা করুন এবং আরার্র পিতাক্কেও（সূরা ইব্রাহীম ： 8১）। পরবর্তীকালে হयরত ইবৃরাহীম（অা）এই ধরনেন দু‘আ করা হইতে বিনতত থাকেন। বেমন ইর্রশাদ ইইয়াছছ：
＂‘ইব্রাহীম «ে তাহার পিতার জন্য দু＂আ করিতেন উহা কেবল তাহার পিতার সহিত ওয়াদা বদ্ধ হইইবার কারণে।（সুরা তাওবা ：১১৪）পরবর্তীকালে তিনি যখন স্পে্ট জানিতে পারিলেন বে ঢাঁহার পিতা অাল্লাহ্র শক্র，তখন তাহার জন্য দু‘আ করা হইতে বিরত थাকেন। হযরত ইব্রাহীম（অা）－এর অনুকরণ করিবার জন্য আন্नাহ্ ত＇অানা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর্রিয়াছেন। কিত্ूু তিনি ভে তাহার কাফির পিতার জন্যা দু＇আ কর্যিয়াছিলেন এই বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিতে নিষ্বে ও করিয়াছেন।

＂অার হে আল্মাহ্！আপনি আমাকে ব্যে দিন সকনকে পুনজীবিত করা হইবে নেই দিন লাঞ্ছিত করিবেন না＂। ইমাম বুখারী（রা）এই আয়াতের ব্যাখ্যাকালে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবূ木াহীম ইব্ন তাহ্মান（র）．．．．．অাবূ হরায়রা（রা）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেन，রাসূনূল্লাহ্（সা）ইরশাদ করিয়াছছন ঃ হযরতত ইব্রাহীম（অা）কিয়ামত দিবসে তাঁহার পিতার সহিত সাঞ্ষৎৎ করিবেন। তখন তাঁহার পিতার মুখ－ম্ভলী লাw্ছ্নায় বিবর্ণ इইয়া থাকিবে।

অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে ইস্মাঈল (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামাত দিবসে হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন, আমাকে কিয়ামত দিবসে লাঞ্ৰনা করিবেন না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কাফিরদের জন্য বেহেশত হারাম করিয়াছি। অত্র সনদে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতা ‘আयর’-এর সহিত সাক্ষৎ করিবেন। তাহার মুখমন্ডল বিবর্ণ হইবে। হযরত ইব্রাহীম (আ) তাহাকে বলিবেন, আমি বলিয়াছিলাম না যে, আমার কথা অমান্য করিবেন না? তাহার পিতা তখন বলিবেন, আজ তোমার কোন কথা অমান্য করিব না। তখন হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার নিকটট ওয়াদা করিয়াছেন, আমাকে আপনি লাঞ্ছিত করিবেন না। আমার পিতা আমার নিকট হইতে দূরে, জাহান্নামের গহবরে থাকিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ৰনা আর কি হইতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কাফিরদের উপর বেহেশত হারাম করিয়াছি। ইহা বলিয়া আল্লাহ হयরত ইব্রাহীমকে বলিবেন, তুমি পায়ের নিচে তাকাও। তিনি তাকাইয়া দেখিবেন, তাহার পিতাকে একটি জন্তু রক্তাক্তাবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে হাত পাও ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা ইইবে। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

```
و
```

আহমাদ ইব্ন হাফস্ ইব্ন আবদুল্নাহ্ (র) ...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) কিয়ামত দিবসে, তাঁহার পিতাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিবেন, আমি না আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কথ্থা অমান্য করিবেন না। কিন্তু আপনি আমার কথা মান্য করেন নাই। তখন তাহার পিতা বলিবেন, আজ তোমার কোন একটি কথা ও অমান্য করিব না। ইহার পর তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিবেন, হে আমার পরওয়াদিগার! আপনি আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আপনি আমাকে অপমান করিবেন না। আমার পিতাকে যদি অপমান করেন, তবে ইহা অপেক্ষা আমার বড় অপমান আর কি হইতে পারে। আল্লাহ্ বলিবেন, হে ইব্রাহীম! আমি কাফিরদের উপর বেহেশত হারাম করিয়াছি। এই কথা বলিয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহার নিকট হইতে ধরিয়া লইবেন এবং তাহাকে যবাই করিয়া বলিবেন, হে ইব্রাহীম। তুমি তোমার নিচের দিকে তাকাও। তিনি তাকাইয়া দেখিবেন তাহার পিতা একটি জন্তু রূপে রক্তাক্তাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার পর তাহার. হাত পাও ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। হাদীসের সনদ মুনকার ও গরীব। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, خــ ز এক প্রকার জন্তু। আল্লাহ্ ‘আযর’ কে একটি জন্তু ইব্ন কাছীর—৩৭ (৮-)

র্রাপ পরিবর্তিত করেন। অতঃপর মলমূত্রে গড়াগড়ি করিতে থাকবে ইহার পাও ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। বাय্যাব ও স্বীয় সনদে হাম্যাদ ইব্ন সালামাহ ..... হयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিষ্ুু এই সনদটি ও গরীব। কাতাদাহ (র) ..... জাবু সাদদ (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েতটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ্ন।
يَوْمَ لَ يَنْفَعُ مَالَوَلَا بَنْوْنْ -

यেই দিন আল্নাহ্ আযাব ইইতে কোন ব্যক্তিকে তাহার ধন-সম্পদ রক্ম করিতে পারিবে না। यদি সারা দুনিয়ার ধন-সস্পদ ও সে মুক্তিপণ হিসাবে পেশ করুক. না কেন ; जনুক্রপভাবে তাহার সন্তান-সন্তটি ও আাল্লাহর আযাব হইতে রক্মা করিতে পারিবে না। সেই দিন কেবল মানুভ্রে ঈমানই তাহাকে রক্ষা করিতে ও ফায়দা দিতে পারিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে:
 দরবারে উপস্ছিত্ হর্ৰবে, শিরক হইতে তাহ্হার অন্তর পাক थাকিবে সে-ই উপকৃত হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, ‘কালব সাनীম’ এর অর্থ হইল, আন্লাহৃকে হক বলিয়া বিশ্পাস করা, কিয়ামত অবশাই সংখটিত হইবে এবং সকল মৃত পুনজীবিত করা হইবে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হইল, আল্gাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নাই বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া। মুজাহিদ, হাসান (র) ও অন্যান্যরা বলেন, শিরক হইতে মুক্ত অন্তরই ইইল ‘কালব সানীম’। সাঈদ ইব্ন মুসায়াব (র) বলেন, মু’মিনদের অత্তর হইল কালব সাनীম ও সুম্থ অন্তর এবং কাফির ও মুনাফিকেের অন্তর
 রোগ রহিয়াছে। আবূ উসমান নিশাপুরী (র) বলেন, বিদ্দ্'আত হইইতে মুক্ত এবং সুন্নাতের দ্বারা ইতমিনান ও প্রশাত্তি লাতকারী অন্ত্র হইন কালব সানীম ও সুস্থ অন্তর।








99.





অনুবাদ : (৯০) জার মুত্তাকীদের নিকটবর্তী কর্রা হইবে জান্নাত; (৯১) এবং পথপ্রষ্টিগের জন্য উম্মোচন কর্রা হইবে জাহান্নাম; (৯২) উহাদিগকে বলা হইবে তাহারা কোথায় তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর্রিতে (৯৩) আল্লাহর পরিবর্তি; উহারা কি তোমাদিগকে সাহাय্য কর্রিতে পারে, অথবা উহারা কি আঅ্মর্ষা কর্রিতে সক্ষম? (৯৪) অতঃপর ঢাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষে করা

হইবে অধোমুখী করিয়া। (৯৫) এবং ইবৃলীসের বাহিনীর সকলকেও (৯৬) উহারা সেথায় বিতর্কে নিলু হইয়া বनিবে- (৯৭) আল্লাহর শপথ! আমরা ঢো শ্পষ্ট বিব্রান্তিতেই ছিনাম। (৯৮) যখন আমরা তোমাদিগকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করিতাম (৯৯) জামাদিগকে দৃষ্ষতিকারীরাই বিল্রান্ত কর্যিয়াছিন। (১০০) পরিণামে, আমাদিগের কোন সুপার্রিশকারী নাই। (১০১)এবং কোন সুহৃদয় বন্ধুও নাই। (১০২) হায়! यদি আমাদিগের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত তাহা ইইबে আমরা মু‘মিনদিগগর অন্ত্ভূক্ত হইতাম। (১০৩) ইহাতে অবশ্যই নির্দশশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মু’মিন নহহ। (১০8) ঢোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশানী, পরম দয়ানু।
 করা হইবে। আর যাহারা মু ম্তাকী তাহারা পৃথিবীতে উহার জন্য কামনা-বাসনা করিত এবং উহার উপশুক্ত আমলও করিত।

وَبُرْزَت الْجْ হইবে। তंথন উহা ইইতে ‘একটি গর্দান বাহির হইবে এবং ঞ্নাহগারের অতিশয় ক্রোধাি্ঠিতাবস্থয় দৃষ্টিপাত করিবে এবং এমন বিকট শব্দ করিবে বে তয়ে তহারা প্রকম্পিত হইবে এবং তাহাদের অত্তর কাঁপিয়া উঠিবে। তখন তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলা হইবে।
 তোমরা যাহাদের পূজা করিতে এখন তাহার কোথায? তাহারা कি তোমাদের কোন সাহায্য করিতেছে। অর্থাৎ আাজ তাহারা তোমাদের কোনই উপকারে আসিতেছে না। আজ তাহারা ও তোমরা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন।
 জাহান্নাম্ম নিক্ষেপ করা হইবে।
 করা হইবে।


যাহারা ওমরাহদিগের নেতা ছিন, পথష্রষ্ট করিবার ব্যাপারে যাহারা নেত্ত্ণ দান করিয়াছিন, তাহাদের সহিত তাহাদ্র অনুসারীরা ঝাগড়া করিবে। তাহারা বলিবে আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম, আজ তোমরাই আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর না?

তाशারা নিজ্জেদের কর্মকাণ্রে জন্য নিজদিগকে ভৎসনা করিয়া বলিবে।

 সমকক্ষ মনে করিতাম।
 आহবান কর্রিয়া ऊমরাई করিয়াছিন। সুপারিশকারী নাই। কেহ কেহ বলেন, এখান্গ সুপারিশকারী ঘ্ছারা কোন ফিরিশতা সুপারিশকারী বুঝান হইয়াছে। বেমন ইর্রাদ হইয়াছে :

## 

"কাফিন ও মুশরিকরা কিয়ামত দিবসে বলিবে, আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছছ? কিংবা আমাদিগকে দুনিয়ায় যাহা করিতাম তাহার বিপরীত কার্य

 অঅন্তরগ্গ বন্গু। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা জানিত বক্ধু যদি নেক্কার হয় তবে সে উপকার করে। আর অন্তরগ বক্গু নেক্কার হইলে সুপার্রিশ করিয়া থাক্ক।
 यमि आর্মাদিগকক পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হইত, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান आনিতাম। কাফির মুশরিকরা দूनিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আল্øাহৃর আনুগত্য করিবার আকাং্শ্পা করিবে, কিন্ত আল্লাহ্ জনেন, তহাদের আবারও দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয় তবে তথনও তাহারা অবাধ্য ইইবে। বস্তুতঃ তাহারা মিথ্যাবাদী।

দোযখবাগীরা পরশ্পরে ঝগড়া করিবে উহার উল্লেখ সূরা ‘সোয়াদ’’এর মধ্ব্য



অবশাই ইহাত বড় নিদর্শন রহিয়াছ্, কিন্তু তাহাদের অধিকাশ্শই বিশ্বাসী নহে। অর্থাং হयরতত ইব্রাহীম (অা) बে তাহার কাওমের সহিত তাওহীদের দনীল প্রমাণসহ

 পরা木্রমশালী, পরম দয়ানু।

তাফসীরে ইবনে কাছীর

 رَبَّالْعَلَمْنَ

অनूবাদ : (১০৫) নूহ् -এর সम্প্রদায় রাসূনগণণর পতি মিথ্যা आার্রো কর্রিয়াছিন। (১০৬) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা নুহ উহাদিগকে বলিয়াছিন, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১০৭) আমি ঢো তোমাদিগের বিশ্বষ্ত রাসুল। (১০৮) অতএব আল্লাহৃকে ভয় কর এবং আমার আনুগ্য কর। (১০৯) আমি ঢোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রিদান চাহি না। আমার পুরষ্ষার জগতসমূহের থ্রতিপালকের্র নিকটে আছে (১১০) সুত্রাং আাল্লাহকে ভয় কর এবং এবং আামার জানুগত্য কর।

তাফস্গী ঃ পৃথিবীত মূর্তি পূজা ও শিরক ఆরু হইববার পর সর্রপ্রথম রাসূল হইলেন হযরত নূহ (আ)। আল্লাহ্ ত'আলা মূর্তি পূজা হইতে বিরত রাখিবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মুশরিক উম্মাতকে আল্লাহহর শাস্তির তয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত তাহারা তাহাকে মিথ্যা পতিপন্ন করিয়া মূর্তি পূজায় অটল রহিন। আল্লাহ্ ত'অালা হযরত নূহ (অা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই সমস্ত আস্বিয়ায়ে কিরামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার সমতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জনাই ইরশাদ হইয়াছে :

নূহ (আ)-এর কাওম সমস্ত রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদের ভাই নূহ (আ) তাহাদিগকে বলিয়ছিল, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া মূর্তি পূজা ত্যাগ করিবে না?
 তিনি বেই সকল বিষয়সহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার ব্যাপারে আমানতদার। আল্মাহ্ তা'আলা সেই সকল বস্তু তোমাদের নিকট পৌছাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন আমি উহা যথাযথভাবে প্ৗৗছাইব। কমও করিব না ও উহাতে বৃদ্ধি করিব না।
 আল্লাহ্কে ভয়़ কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন বিনিময় প্রার্থনা করি না বরং ইशার বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমার সত্যতা আমার হীতাকাঙ্ক্ষী ও আমার আমানতদারী সুশ্পষ্ট হইয়াছে।


অনুবাদ ः (১১১) উহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। অথচ, ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে (১১২) নূহ্ বনিল, উহারা কি কর্রিত উহা আমার জানা নাই। (১১৩) উহাদের হিসাব গ্ৰহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ। यদি তোমরা বুঝিতে! (১১৪) মু‘মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে। (১১৫) আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীী ঃ হযরত নূহ (আ)-এর কাওমকে যখন হযরত নূহ (আ) তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তাহারা বলিল, তোমার দাওয়াতে কেবল আমাদের সমাজের নিকৃষ্ট

ও ছোট লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিয়াছছ। অতএব আমরা তোমার প্রতি ঈমান आনিব না আর ঢোমাদের অনুসরণ করিয়া ঐ সকল ছোট লোকদের সাথীও হইব না।

"जাহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি? অথচ, কেবন নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। হযরত নূহ (আ) ইহার জবাবে বলিলেন, যাহারা আমার অনুসরণ কর্রিয়াছে, তাহারা বে কি কাজ করে, কে কোন পেশা অবলন্বন করিয়াছে উহার থ্থোজ রাখা আমার দায়িত্ণ নহে। যাহারা আমাকে মান্য করে ও আমার প্রতি ঈমান আনে উহা গহণ করাই আমার কর্ত্যা। আর তাহাদের আভত্তরীন অবস্থা আল্নাহ্র ঊপর ন্যু করাই আমার শ্রেয। 1 তাড়াইয়া দিতে পারি না। হ্যরত নূহ্হ (আ)-এর কাওম তাঁহার নিকট ঐ সকল সু’মিনগণক্কে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার জনাই তাহাকে বলিয়াছিন। কিত্হু তিনি উহা

 ভীর্তি থ্রদর্শন করা। ব্যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে সে আমারই লোক এবং আমি তাহার চাই তোমাদের সমাজে লে নিকৃষ্ট লোক হউক কিংবা ড্্র লোক। তুম্ম হউক কিং্বা অভিজাত।



অনুবাদ ः (১১৬) তাহারা বলিল, হে নূহ! তুমি यদি নিবৃত্ত না হও তবে ঢুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদিগের শামিল হইবে। (১১৭) নূহ্ বলিল, হে আমার প্রতিপালক! অামার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করিয়াছে। (১১৮) সুতরাং আমার ও তাহাদিগের মাঝে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে সব মু‘মিন আছে তাহাদিগকে রহ্মা কর। (১১৯) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌयানে। (১২০) অতঃপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম। (১২১) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্ত্র তাহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। (১২২) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

তাফসীর ঃ হयরত নূহ (আ) দীর্ঘকাল যাবত তাঁহার কাওমকে হেদায়েত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং দিবারাত্রি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি গোপন ও প্রকাশ্যে আহবান করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাদিগকে যতই দাওয়াত দেওয়া হইতে লাগিল তাহারা স্বীয় কূফরের উপর ততই কঠোর হইতে লাগিল। অবশেশে তাহার স্পষ্ট ভাষায় হযরত নূহ (আ) কে জানাইয়া দিল :


হে নূহূ! তুমি যদি এই দাওয়াত হইতে বিরত না হও তবে তোমাকে পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হইবে। হযরত নূহ (আ) তখন আল্ধাহ্র নিকট তাহাদের ধ্ধংসের জন্য দু‘আ করিলেন, যাহা তিনিই কবূল করিলেন।


হে আমার প্রভূ! আমার কাওম আমাকে অমান্য করিয়াছে। অতএব আমার ও

 অক্ষম হইয়াছি, পরাস্ত হইয়াছি অতএব আমাকে সাহায্য করুন। প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (সূরা ক্ধামার ঃ ১০)
 সাথীগণকে বোঝাই নৌককয় করিয়া মুক্তি দিলাম এবং অবশিষ্ট যাহারা কুফন্রী কর্রিয়াছে ত़ाহার নির্দ̆শের অমান্য করিয়াছে সকলকে ড়রাইয়া মারিলাম। অর্থ, মাল, আসবাব ও অन্যান্য জোড়া জোড়া জীবজন্ত্র দ্বারা বোঝাই নৌকা।


নূহ ও তাহার কাওমের এই ঘটনায় বড়ই নিদর্শন রহিয়াজে, কিঅ্মু তাহাদের অধিকাংxই বিশ্ধাস করে না। আর আপনার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিক্কারী।


.



অনুবাদ ঃ (১২৩) আদ সস্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার্ন করিয়াছিল। (১২৪) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা হুদ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১২৫) আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল (১২৬) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্থৃতিস্তষ্ভ নির্মাণ করিতেছ নিরর্থক? (১২৯) আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে। (১৩০) এবং তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। (১৩১) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর ঢাঁহাকে यিनि তোমাদিগকে দিয়াছিলেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান। (১৩৩) ঢোমাদিগকে দিয়াছেন আন‘আম ও সন্তান-সন্ততি, (১৩৪) উদ্যান ও প্রশ্রবণ (১৩৫) আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে হযরত হূদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা হইয়াছে। হযরত হুদ (আ) আদ জাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করিয়াছিলেন। আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করিত। ইয়ামান এর হায়রামাওত এলাকার বালুর পাহাড়সমূহ আহকাফ বলা হয়। তাহারা ছিল হযরত নূহ (আ)-এর যমানায় পরবর্তী যুগের লোক। 'সূরা আ‘রাফে ইরশাদ হইয়াছে :

"তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন আল্মাহ্ তা‘আলা তোমাদিগকে নূহ-এর কাওমের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে দীর্ঘকায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন"। (সূরা আ‘রাফ ঃ ৬৯) আল্মাহ্ তাআআলা আদ জাতিকে এক দিকে দীর্ঘকায় করিয়াছিলেন, তাহাদের অংগ প্রত্যঙ মযবুত ও সুঠাম করিয়াছিলেন এবং বাহুতে দিয়াছিলেন বিপুল শক্তি। অপরদিকে ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণার পানি ফল

ফলাদি দ্বারা ও খাদ্য-শষ্য দ্বারা করিয়াছিলেন সমৃদ্ধশালী। এতদসত্ত্বেও তাহারা গায়রুল্লাহ্কে পূজা করিত। আল্লাহ্ তাআলা তখন ইহাদের কাছে হযরত হূদ (আ) কে বংশীর নাযীর প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে আল্নাহ্র দীনের প্রতি আহবান করিলেন। এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্ শাস্তির ভয় দেখাইলেন। এবং হযরতত নূহ (আ)-এর

 সাধারণ চলাচলে পথে প্রসিদ্ধ টিলার উপর উদू উঁদू মयবূত স্মৃত্তিস্তম নির্মাণ করিত। তাহাদের উদ্রেশ্য ছিল কেবল আমোদ, স্যূতি ও শক্তি প্রদর্শন। বাস্তব জীবনে উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই কারণে হযরত হূদ (আ) তাহাদের এই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিলেন। কারণ, ইহাকে ওধু সময় ও অর্থের অপচয় এবং অনর্থক পরিশ্রম। ইহাতে না দूनिয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখিরাতের। 1 আর তোমরা নানা প্রকার মযবুত প্রাসাদ ও মহল নির্মাণ কর, সষ্ভরত তোমরা চিরকাল বসবাস করিবে।
 টাংকি। কূফ্যার অধিবাসী কোন কোন কারী এখানে এই র্গপ পড়িয়াছেন
 চিরকাল আবাস করিবে। কিন্তু প্রসিদ্ধ কিরাত হইল তোমাদের কার্যকলাপ দ্বারা মনে হয় যেন তোমরা চিরকাল এখানে বসবাস করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমরাও এই সবকিছু ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হयরত আবূ দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি যখন দেখিলেন, মুসলমানগণ যখন বড় বড় অট্রালিকা নির্মাণ ও বাগ-বাগিচা করিবার কাজে লিপ্ত ইইয়াছে। তখন মসজিদে দণ্ডায়মান ইইয়া উচ্চস্বরে দামেশ্কবাসীদের ডাকিলেন, তাহারা ঢাঁহার নিকট একত্রিত হইল। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি শরম হয় না? তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমরা এমন সব বস্সু সঞ্চয় করিবার কাজে ব্যসস্ত যাহা তোমরা আহার্ করিতে পার না। আর এমন সকল অট্রালিকা নির্মাণে ব্যস্ত যাহাতে তোমরা বসবাস করিতে পারিবে না।এবং এমন সব আশা পোষণ করিয়া আছ যাহা পূর্ণ হইবার নহে। তোমাদের পূর্বেও বহু কাওম অতীত হইয়াছে যাহারা ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়াছিল, দীর্ঘ আশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের সকল আশায় ধোঁকায় পরিণত হইয়াছে। সকল সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের অট্রালিকা কবরে পরিণত হইয়াছে। আদ্ন হইতে উম্মান পর্যন্ত

আদ জাতির ঘোড়া ও উটে পরিপূর্ণ ছিন, কিষ্মু আজ তাহার্木া কোথায় ? এমন কেহ কি আছে বে তাহাদের ত্যাজ্য বস্থু দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্র্য় করিবে।
 উত্তোনন কর তখন তোমরা যুনুমের হাত উত্তোনন করিয়া থাক। আল্নাহ্ এই আয়াত দ্বারা আদ জাতির কমতা ও শক্তির কथা ও যুলুম অত্যাচারের কথা উল্লেখ কর্রিয়াছেন। বস্ঠুতঃ তাহারা বড়ই দাভ্ভিক ও অহংকারী ছিল।
 কর এবং তোমাদের প্রি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ কর। অতঃপর আল্লাহ তাআালা তাহাদিগকে দেওয়া নিয়ামত সমূহ্রের উল্লেথ কর্যিয়াছেন :

"তোমরা সেই মহান আল্লাহৃকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ঐ সকল নিয়ামত দ্ঘারা সাহাय্য করিয়াছেন। যাহা সশ্পর্কে তোমরা জান। তোমাদিগকক চতু্্পদ জন্তুও সন্তান সন্ততি দ্ঘারা সাহায্য করিয়াছেন। এবং বাগ-বাগিচা দ্বারা ও ঝর্ণা দিয়া ও সাহায্য করিয়াছেন। যদি তোমরা অবাধ্য হও তবে আমি তোমাদের উপর এক ওরুতর দিনের শাত্তির আশংকা কর্রিতেছি"। এইতাে হযরত হুদ (আা) আদ জাতিকে ভীতি প্রদর্শন কর্রিয়া ও সুসং্বাদ প্রদান কর্রিয়া আল্লাহ্র দীন্নে প্রতি আাহবাক কর্রিয়াছ্নন।


जनুবাদ : (১৩৬) উহারা বলিল, पूমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ইই আমাদিগেন জন্যাই সমান। (১৩৭) ইহা তে! পূর্ববর্তীদিগেরই স্বভাব। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাক্িগের্র শামিন নহি। (১৩৯) জামি উহাদিগকে ধ্পংস কর্রিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছছ নিদর্শন, কিন্ুু ঢহাদিগের অধিকাংশই মু‘মিন নহে। (১8০) এবং তোমার প্রতিপানক পরক্রমশাनী, পরম দয়ানু।

তাফ্সীর ঃ হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তির ভয় দেখাইলেন, পরকালের প্রতি উৎসাহিত প্রদান কর্রিলেন এবং সুস্পষ্টতাবে সত্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ইহার পর তাহারা হযরত হूদ (অ) কে জবাব দিল আল্লাহ্ তা‘আালা উল্নিথিত আয়াতে উল্নেখ করিয়াছেন :

তাহারা বলিল, তুমি আমাদিগক্কে নসীহত কর কিংবা নসীহত না কর আমরা কোন जবস্থায়-ই আমাদের মত ও পথ ত্যাগ করিব না। তোমার নসীহত করা ও না করা আমাদের্র পক্ষে উভয়ই সমান। ইরশাদ ইইয়াছে:

"আমরা ঢো আমাদের উপাস্য সমূহকে তোমার কথায় ত্যাগ করিব না। आর তোমার প্রি ঈমান ও আনিব না"। (সূরা হূদ : ৫৩) বযুুঃ সব যুগের কাফিরদের এই जকই অবস্থ। র রাসূনूল্মাহ্ (সা)-কে লক্ষ করিয়া আল্লাহ্ ত'জালা ইরশাদ করিয়াছেন :

"যাহারা কাফির তুমি তাহাদিগক্কে সতর্ক কর কিংবা নাই কর তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমা। তাহার ঈমান জনিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৬)
 "याशাদের উপর আयाবের কালিমা সাব্যু इंইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না"। (সूরা ইউনুস ঃ ৯৬)

অনুর্রপভাবে হূদ (অা)-এর কাওমের মধ্যে হইতে যাহাদের ভাধ্যে ঈমান গ্রহণ ছিল না তাহারা স্পটইই বলিয়া দিল বে, কোন অবস্থাই ঈমান আনিব না।

信 অর্থ! خ خে यবর $\rfloor$ কে সাকীস সহ পড়িয়াছেন। আব্দুল্ধাহ ইব্ন মাসউদ (র)† जাবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, আলকামাহ, ও মুজাহিদ (র) বলেন,

আয়াতের অর্থ হইল, তুমি (হূদ) যাহা কিছু আমাদের নিকট পেশ করিয়াছ উহা তো পূর্ববর্তীদেরই চরিত্র ও স্বভাব। কুরাইশ মুশরিকরাও অনুরূপ বলিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছেঃ

"जার তাহারা বলিল, ইহা তো পূর্ববর্তীদের মনগড়া কাহিনী যাহা মুহাম্পদ (সা) লিখিয়া রাখিয়াছে এবং উহা তাহার সম্মুখে সকান সন্ধ্যা পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান : ©)

আরো ইর্রশাদ হইয়াছছ :

"কাফিররা বলিল, ইহা (কুরআান) তো মনগড়া কাহিনী যাহা সে নিজেই রচনা করিয়াছে এবং অন্যান্য সস্পদায় সাহায্য কর্রিয়াছে"। (সূরা ফুরককান : 8)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

"কাফিন্রদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইন, তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন? তাহার বলিল, ইহা তো পূর্ববর্তীদদরর কল্পিত কাহিনী"। (সূরা নাহন ঃ ২৪) আল্লাহ্র অবणারিত নহে। অन্যান্য ক্ধারীীণ এখানে ‘ْ কে পেশ সহ পড়িয়াছেন। আয়াতের অর্থ হইন, আমরা ব্যই ধর্ম পালন করিয়া থাকি উহা আমাদদর পৃর্বপুকুষদদর ধর্ম। তাহার বেই ধর্ম পালন কর্নিয়াছেন, আমরা লেই ধর্মই পালন করিব। তাহাদের মতে জীবন যাপন করিব আর ঢাহাদের মতেই মৃত্যুবরণ করিব। পরকান বলিতে আমরা কিছুই জানি না। আর এই কারণে তাহারা বলে ঃ : تَّ
 আর্মাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

आলী ইব্ন তাল্হ (র) ..... হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আব্বদूর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এই অর্থ বির্ণনা কর্রিয়াছছন এবং ইব্ন জবীর (র) ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।
 করা ও जাহার প্রতি শর্রুতা পোষণ কর্যা অব্যাহত রাথিল। অতএব আল্পাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঞ্রংস করিয়া দিলেন। পবিত্র কুর্ানেন এক্কাধিক স্शানে উল্লেখ করা

হইয়াহে, আদ জাতি প্রবল ঘুর্ণি ঝড় ও তীব্র শীত দ্বারা ধ্রংস করা হইয়াছিন। শেহেতু তাহারা চরম অহংকারী ছিল, অতএব প্রবল খুর্ণি বায়ূ ও তীব্র শীত দ্বারা ধ্ধংস করা হইয়াছিন। এই শাশ্তি ছিল তাহাদের অপরাধ্রে সহিত সংগতিপূর্ণ। বেমন অন্যত্র ইর্রশাদ शইয়াহে :

"তুমি লक্ষ্য কর নাই বে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহারা ইরাম নামে পরিচিত এবং উচ্চ গড়নের। কোন দেশে তাহাদ্দর মত মানুষ সৃষ্টি করা হয় নাই"। ইহারাই প্রথম আদ জাতি। বেমন ইর্রশাদ হইয়াছে :
 কর্রিয়াছেন। ইহারা ইরাম্ম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ)-এর বংশধর। কেহ কেহ বলেন ইরাম একটি শহর। কিন্ত ইহা সঠিক নহে। ইহা ইসরাঈলী রিওয়াঁ়েতে হইতে গৃহীত।

 নাই) বলা হইত। বঠ্ত্তঃ ইরাম এক ব্যক্তির নাম এবং প্রথম আদ তাহারাই বংশধর। তাহারা অত্যধিক বলিষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ও অহংকারী ছিন। ইরশাদ হইয়াছে :

"আদ জাতি পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকারে মাতিয়াছিন। তাহারা বলিত, আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তাহারা কি লক্য করে না বে, তাহাদের যিনি সৃধ্টিকর্ত তিনি সর্বাপপক্ষ শক্তিশালী। বষ্ভুতঃ তাহারা আমার নির্দশন সমৃহকে অমান্য করিয়া চনিত"। (সূরা ফুস্সিলিলাত : ১৫)

আমরা পৃর্বেই উল্নেখ করিয়াছি বে, আদ জাতির উপর একটি বলদ গরুর নাক পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত হইয়াছিল। যাহা তাহাদের ঘর বাড়ী নিশ্চিছ্ করিয়াছিন। বেমন
 নির্দেশে প্রত্যেক বস্বুকে ধ্পংস কর্রিয়াছিন। (সূরা আহকাফ ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
 اَعْجَارُ نَخْلِ خَاوَيْهُ -
তাহাদের উপর সাত রাত ও আট দিন ধরিয়া তীত্র ঝড়ো হাওয়া চালু রাখিলেন এবং ঐ কাওম এমনভাবে ঞ্ষংস হইল বে তুমি ৩ক্না মরা ঔইয়া পড়া থেজুর গাছের মত তাহািিগকে দেখিতে পাইবে। (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৬)

অর্থাৎ বায়ূ তাহাদের উপরে ঊঠাইয়া নিকিকিণ্ত করিত ফনে মাথা চূর্ণ বিমূর্ণ হইত, মগজ বাহিয়া যাইত এবং মন্তক শরীর হইতে বিছ্নিন্ন হইয়া যাইত। বেমন খেজুর গাছ উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের মাথা উড়িয়া গেন, রহিয়া গেল কেবন তাহাদের বিরাট দেহ। তাহারা আল্লাহ্র শাস্তি আসিতে দেখিয়া মयবুত কিল্লায় সংরক্ষিত ঘরে আাশ্রয় নিল, মাট্তিতে গর্ত করিয়া উহার মধ্যে শরীরের অর্ধ্রোশ্শ ঢুকাইয়া রাখিল। কিত্যু তাহাদের কোন প্রচেট্টাই আল্gাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পরিল না।
 যায় তখন জার কোন অবকাশ থাকে না"। (সूরা নুহ : 8)


[^1]অনুবাদ ঃ (১৪১) সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল। (১৪২) যখন উহাদিগের ভ্রাতা সালিহৃ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১৪৩) আমি তো তোমাদিগের এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১88) অতএব আল্লাহৃকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর: (১৪৫) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরষ্ষার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

ঢাফসীর ঃ‘আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার বান্দা হযরত সালিহ (আ) কে সামূদ জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওয়াদিল কুরা ও শাম-এর মাঝে এই জনপদটি অবস্থিত। সামূদ জাতির আবাস ভূমিটি বড়ই সুপরিচিত। সূরা আরাফ-এর তাফসীরে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধের সময় ঐ এলাকা অতিক্রম করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পূর্বে এবং আদ জাতির পরে সামূদ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল হযরত সালিহ্ (আ)-কে তাহাদিগকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য আহবান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল ও তাঁহার সহিত শত্র্রতা পোষণ করিয়াছিল। হযরত সালিহ্ (আ) তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করেন না। তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিতেছেন। তিনি তাহাদের এই দাওয়াতের বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে বিনিময় গ্রহণ করিবেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে.সেই নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া তাহার বাধ্যতা স্বীকার করিতে উদুদ্ধ করিয়াছেন।



অনুবাদ : (১৪৬) তোমাদিগকে কি নিরাপদ ছাড়িয়া রাখা হইবে, যাহা এইখানে আছে- (১8৭) উদ্যানে, প্রস্রবণে (১8b) ও শস্য ক্ষেত্রে এবং সুকোমল ঔ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে? (১8৯) তোমরা তো নৈপূণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ কর। (১৫০) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না, (১৫২) যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শাস্তি স্থাপন করে না।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সামূদ জাত্রেকে একদিকে তাহার শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন অপর দিকে তাহার নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করিয়া তাহার আনুগত্য করিবার জন্য উদ্ধুদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভয় ভীতি হইতে নিরাপদে রাখিয়াছেন। তাহাদিগের বাগ-বাগিচা দান করিয়াছেন এবং নানা প্রকার ফসল উৎপাদন করিয়াছেন।
 করিয়াছ্ছেন, এমন খেজুর গাছ যাহার ছড়া পোক্তা খেজুরের বোঝাই। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) আমর ইব্ন আবূ আমর (র) সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, এমন খেজুর গাছ যাহার খেজুর পোক্তা হইয়া ঝুলিয়া থাকে। ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) বলেন, المرطب الـلــــن (র) বলেন, খেজুরের ছড়ায় যখন অত্যধিক বেশী ধরে এবং একটার সহিত একটি মিলিত হইয়া থাকে তখন উহাকে هضیی বলা হয়। মুররা বলেন, যখন ছড়া পৃথক পৃথক হইয়া যায় এবং খেজুর সবুজ হয়। হাসান বাসরী (র) বলেন, যেই খেজুরের কোন আটি নাই ‘হাयীম’ বলা হয়। আবূ সাখর (র) বলেন যে খেজুরের কোন আটি থাকে না আর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিত হইইয়া যায় তাহাকে হাবীম বলে।

تَنْ आর তোমরা পাহাড় কাটিয়া সুসজ্জিত
 অর্থ তোমরা পূর্ণ নৈপূণ্যতার সহিত ঘর প্রস্তুত করিয়া থাক। ইব্ন আব্বাস (রা)
 পাহাড় ঘর নির্মাণ কর। মুজাহিদ (র)ও এই অর্থ করিয়াছেন। দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ তাহারা পাহাড় কাটিয়া বৈপূণ্যতার সহিত সুসজ্জিত ঘর নির্মাণ করিত, আবার ঐ সকল ঘর তাহারা কোন প্রে়োজান ছাড়াই কেবল অহংকার প্রকাশাথ্থে তত্য়ার করিত।
 जর্থাৎ তোমরা কেবল এমন কাজ কর যাহা তোমাদের জন্য দूনিয়া ও আখির্রাতে ঊপকারী হয় আর তাহ হইন, তোমাদের সৃষ্টিকর্ত ও রিযিকদাতার ইবাদত। তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর, তাঁহার একত্বাদকে স্বীকার কর এবং সকালে ও সাঁৰে তাঁহার পবিব্রত ও মহিমা যোষণা কর।
 করিও না, যাহারা কেবল পৃথ্বীট্ত ফাসাদ সৃট্টি করে সংশৌন করে না মেটেই। অর্থাৎ সেই সকল লোক শিরক ও কুফর এর প্রতি অহবান করে এবং হকের বিরোধিতা করে, এমন সব ্টমরাহ নেত্বর্গের অনুকরণ করা হইতে বিরত থাক।


- Ior


অনুবাদ ঃ (১৫৩) উহারা বলিল, ঢুমি তো যাদুপ্তদ্তগেগ্র অন্যতম (১৫৪) ঢুমি তো অমাদিগের মত একজন মানুষ। কাজেই ঢুমি यদি সত্যবাদী হও একটি নির্দিশন

উপস্থিত কর। (১৫৫) সালিহ্ বলিল এই বে, উঙ্ধ্রী, ইহার জন্য आছে পানি পানের পানা, এবং তোমাদিগের জন্য জাছে পানি পানের পালা, নির্বার্রিত এক এক দিনে; (১৫৬) এবং উহার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না, কর্রিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদিগের উপর অপতিত হইবে। (১৫৭) কিত্বু উহার উহাকে বধ করিন, পরিণাম্ম তাহারা অনুতঞ্ণ হইন (১৫৮) অতঃপর শাস্তি তাহাদিগকে গাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নির্দশন, কিন্দু ঢাহারিগের অধিকাংশই মু’মিন নহে। (১৫৯) ঢোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্র্শশালী পরম দয়ালু।

তাফস্সীর ः হযরত সানিহ্ (आ) যथन সামূদ কাওমকে তাহাদের পালনকর্তার ইবাদতের জন্য আহবান করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাহাদের জবাবে বেই ধৃষ্টতাপৃর্ণ কথা বলিয়াছ্নি আল্লাহ্ ত'আলা উল্লিথিত আয়াতে উহার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহারা বলिয়াছিল, এইর্পপ বিকৃত কথা বলিত্তে। মুজাহিদ (র) ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ করিয়াছেন। आবূ

 মানুষ। जথচ আমাদের নিকট আল্লাহ্র ওহী আসিল না, তোমার কাছে আসিল কি করিয়া? বেমন অনাত্র ইরশাদ ইইয়াহू :

"আমাদিগকে ছাড়িয়া जাহার উপর কি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছ্? বরংং সে মিথ্যাবাদী ও বানোয়াট্কারী। আল্লাহ্ বলেন, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিরেবে বে, কে মিথ্যাবাদী কে বানোয়াটকারী "। (সৃরা ক্বামার ঃ ২৫-২৬)

जতঃপ্র সামূদ কাওম হযরত সালিহ (আ)-এর কাছে তাহার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য দলীল দাবী করিল। তাহাদের নেতৃবর্গ একত্রিত হইল এবং একটি পাথরের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিল, এখনই এই পাথর ইইতে একটি দশ মাসের গার্ভবতী উট্ট্রী বাহির করিলে তাহারা তাহার সত্যতা স্বীকার করিবে। হযরতত সালিহ্ (আ) তাহাদের নিকট হইতে এই অস্রীকার নইলেন বে, यদি তিনি বাঙ্তবিক তাহাদের কাংখিত উষ্ট্র পাথর ইইতে বাহির করিতে পারেন, তবে অবশাই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার অনুসরণ কর্রিয়া চলিবে। অতঃপর হযরত সালিহ্ (অা) দায়মান হইয়া সালাত আদায় করিলেন, আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া দুআআ করিলেন, যেন তিনি

তাহাদের কাংপ্মিত একটি উট্ট্রী পাথর ছইতে বাহির করিয়া দেন। অতঃপর তখন পাথর ফঁাট্যিয়া পেল এবং উহা হইতে একটি দশ মালের গর্ভবতী উট্ট্রী বাহির ইইয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহাদের কেহ কেহ ঈমান आনিল এবং অনেকে ঈমান আনিল না।

পাথর হইতে উ垳 বাহির হইবার পর হয়ত সালিহ্（অ）বলিলেন，তোমরা উ－্ট্রীর প্রার্থনা করিয়াছিলে，উহা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত，কিন্দু ইহার ব্যাপারে একটি বিধি পালন করিয়া চলিতে হইবে। উহা হইন，এই উ垳র জন্য পানি পান করিবার একটি निर्দিষ দিন থাকিবে এবং তোমাদের পানি পানের জন্য একটি নির্দিষ দিন থাক্কিবে। একের নির্দিষ দিনে অন্য কেউ পানি পান করিতে পারিতে না।


কিল্জু সাবধান এই উ㡽কে ভেন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ কষ্ট না দেয়। তাহা হইলে ওরুতর দিনের শাস্তি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে। হযরত সালিহ（আ） তাহাদিগক্ক আান্নাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইলেন，ভ্যে তাহারা উট্ট্রীকে কষ্ঠ না দেয়। কিছুকাল যাবৎ তাহারা তাহাদের জন্য নির্বারিত বিধি পানন করিল। উউ্ট্রী নিয়মিতজাে भানি পান করিত। গাছের পাতা ও ঘাস খাইত এবং সামূদ কাওম পরিত্ণ্ড ইইয়া উষ্ধীর দूষ পান করিত। কিত্তু এক সময় তাহাদের দূর্ভাগ্য জাসিয়া পড়িন। এবং তাহাদের মষ্য হইতে এক চরম হতভাগ্য উ育 কে হত্যা করিতে উদ্যত হইল এবং তাহারা সকনেই উহাতে ঐকমত্য পোষণ করিল। এবং উট্ট্রীকে হত্যা কর্রিয়া ফেলিন।
 তাহাদিগকে আযাব পাকড়াও করিল। যAীন তীব্র প্রকশ্পিত হইন এবং বিকট শব্দ হইল， তাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার সকলেই ঋ্পংস হইন।
 রহিয়াহ্，＇কিত্ুু তাহাদের অনেকেই ঈমান আনিল না।
 অধিকারী，পরম দয়া｜নু ।


অনুবাদ : (১৬০) কাওদে লূত রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল (১৬১) যখন তাহাদিগের ত্রাতা উহাদিগের বলিল, তোমরা সাবধান হইবে না? (১৬২) আমি তো তোমাদিগের একজন বিশ্বস্ত রাসূল । (১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহৃকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরষ্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতত আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ ‘হারান ইব্ন আযর’-এর পুত্র। আল্মাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহাকে এঁক বিরাট সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায় সাদ্দূম নামক স্থানে বাস করিত। আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্য অশ্লীল কাজের কারণে ধ্দংস করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জনপদকে দুর্গন্ক সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা বাইতুল মুক্কাদ্দাস ‘কর্ক ও ওবাক’ এর মাঝে এখন ও বিদ্যমান। হযরত লূত (আ)-তাঁর কাওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ করিবার জন্য আহবান করিলেন। আল্লাহ্র নাফরমানী ইইতে এবং তাহারা যেই র্রপ গুরুতর অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল অর্থাৎ স্ত্রী লোক ছাড়িয়া সমকামী হওয়া অপরাধ হইতে বাধা দিলেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহর ও তাঁহার রাসূলের হুকুম অমান্য করিল এবং আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দিতে লাগিল ।

 قَوْرُعْدُوْنَ-


অনুবাদ ঃ (১৬৫) সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সহিত উপগত হও। (১৬৬) এবং তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য যেই স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা সীমালংঘনকারীদের সম্প্রদায় (১৬৭) উহার বলিল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে। (১৬৮) লূত বলিল, আমি তোমাদিগের এই কর্মকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে উহারা যাহা করে উহা হইতে রক্ষা কর। (১৭০) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিবার পরিজন সকলকেই রক্ষা করিলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতিত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত। (১৭২) অতঃপর অপর সকলকে ধ্পংস করিলাম। (১৭৩) আমি তাহাদিগের উপর শাস্তিমৃলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভীতি প্রর্দশন করা হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) ইহাতেই অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্ত্র উহাদিগের অধিকাংশই মু‘মিন নহে (১৭৫) আর তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরক্রমশালী, পরম দয়ালু ।

তাফস্সীর ः আল্াাহ্র নবী হযরত লূত (আ) তাহার কাওমে অশ্লীলতত ও ন্তী লোক ছাড়িয়া সমকামী হইতে বাধা দিলে, তাহারা উহা হইতে বিরত থাকিবার পরিবর্তে ল্যই জবाद দিয়াছিল তाशा ছিল, यদি তুমি তোমার উপদেশ হইঁতে বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি বহিষ্ণৃ হইবে। তোমাকে আমরা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিব।

यেমন জনাত্র ইরশাদ হইয়াছে :


লূত (আ) এর ঊপদেশ এর পর তাহদের ব্যই জবাব ছিল, তাহা হইল, তোমরা নূতের পরিবার-পরিজনকে তোমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দাও। বিদ্রপ ক়রিয়া বলিল, তাহারা বড় পৃত পবিত্র লোক (সৃরা নাম্ল : ৫৬)।

इযরত নৃত (আ) যখন দেখিলেন বে, তহারা কোনক্রুমই স্বীয় জশ্পীলতত ও শির্কক কুফর হইতে বিরুত ইইল না বরং তাহার উহার উপর অটল রহিি, তখন তিনি তাহাদের
 তোমাদের কর্মকাণ্ের জন্য অসత্ভুষ্ট। কোন প্রকারেই আমি উহ্হা পসন্দ করিতে পারি না। তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

 পরিণতি হইতে মুক্তি দিন। আল্লাহ্ তাঁহার দু‘আ কবৃল করিনেন। ইরশাদ হইয়াছে :

 শামিন হইল না সে পিছনে রহিহ়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সেও অন্যান্যদের সহিত ধ্পংস হইয়া গেল। এই বৃদ্ধা ছিল হযরত নূত (আ)-এর স্তী। লে ছিন একজন অসতী। লেও অন্যান্য কাফিরদদর সহিত থাকিয়া গেন। সূরা আর্রাফ, হুদ, ও হাজ্র এর মধ্যে আল্লাহ ত'অালা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ ত‘আলা হযরত নূত (আ)-কে হুকুম করিয়াছিলেেন ভে, তাহার কাওমের উপর শান্তির আসিবার পূর্বে রাত্রি কালেই তাহার পরিবার-পরিজন লইয়া জনপদ ছাড়িয়া যায়। কিब্ूু তাঁহার স্ত্রী যেন তাহাদের সাথে না যায়। যখন তাহারা বিকট শব্দ অনিবে উহার প্রতি ভ্রুক্ষেও না করে। ইহার পর আল্লাহ্ তাজালা ঢাহার কাওম্মে উপর আयাব অবতীর্ণ করিলেন, তাহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেনন এবং ঞ্ষংস করিয়া দিলেন।
ইব্ন কাছির——80 (6-ম)

অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। যাহারা রহিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের উপর শাস্তিমূলক বর্ষণ করিলাম এবং ভীতি প্রদর্শিতদের প্রতি বর্ষণ ছিল বড়ই শোচণীয়। অবশ্যই ইহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিশ্বাসী নহে। আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরম দয়ালু।


অনুবাদ ঃ (১৭৬) আয়কাহবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল (১৭৭) যখন তাহাদিগকে ঞ‘আইব বলিয়াছিল, তোমরা সাবধান হইইবে না? (১৭৮) আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৭৯) সুতরাং তোমরা আল্লাহুকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

তাফসীর : বিখ্ধে মতে আয়কাবাসীরা হইল ‘মাদইয়ান’-এর অধিবাসী। হযরত ও‘আইব (আ) তাহাদের নিজস্ব লোক ছিলেন। এখানে হযরত শ‘আইব (আ)-কে তাহাদের ভাই বলা হয় নাই। কারণ, তাহাদিগকে ‘আয়কা, (ঘনবণ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। তাহারা ঐ গাছের পূঁজা করিত। বস্তুতঃ হযরত ও‘আইব (আ) যদিও তাহাদের ভাই ছিলেন, তবুও এই সূক্ম তত্ত্রের কারণে তাঁহাকে তাহাদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয় নাই। কিন্ত যাহারা এই তত্ত্ব বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহারা বলেন আয়কাবাসী ও মাদইয়ানবাসী দুই পৃথক পৃথক সম্প্রদায় ছিল। এবং হযরত ওআইব (আ)-কে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত ুআইব (আ)-কে তিন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ইসহাক ইব্ন বিশ্র কাহিনী (র) নামক একজন দুর্বল রাবী বলেন, ইব্ন সুদ্দী (র) তাঁহার পিতা ও যাকারিয়া ইব্ন আম্র হইতে তাঁহারা খুসাইফ (র) হইতে তিনি ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবীকে দুইবার প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু হযরত শ আইব (আ)-কে একবার মাদইয়ান বাসীদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে অমান্য করিলে বিকট শব্দ দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। আর একবার আয়কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তাহারাও অমান্য করিল এবং তাহাদিগকে ছায়াওয়ালা দিনের আযাব পাকড়াও করিল।

আবৃল কাশিম বাগাভী (র) ..... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত শ্আইব (আ)-কে আসহাবে রাস্স ও আসহাবে আয়কা এই দুই সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইসহাক ইব্ন বিশ্র (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে আসহবে আয়কা ও মাদইয়ানবাসী একই সম্প্রদায়।

হাফিয ইব্ন আসাকির ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমৃ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ


মাদইয়ান সম্প্রদায় ও আয়কাবাসী পৃথক দুই উম্মাত। আল্পাহ্ তা‘আলা তাহাদের উভয়ের প্রতি হযরত ণুইব (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাদীসটি গরীব। ইহার মারফূ হওয়াও নিশ্চিত নহে। মাওকূফ বলিয়া অধিক বিশ্ধ। কিন্তু এই বিষয়ে বিশ্ধ্ধ মত হইল, মাদইয়ানবাসী ও আয়কাবাসী একই উম্মাত। পবিত্র কুরআনের সবখানেই তাহাদিগকে বিষয়ের জন্য উপদেশ ও নসীহত করা হইয়াছে। উভয়কে সঠিক মাপ ও ওজন করিবার নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারা একই উম্মাত ছিল।


অনুবাদ : (১৮১) মাপ পৃর্ণমাত্রা দিবে যাহারা মাপে घাটতি করে ঢাহাদিগের্রে অন্তর্ভূত্ত হইও না। (১৮২) এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায় (১৮-) লোকদিগকে ঢাহাদিগের প্রাষ্ত বস্থু কম দিবে না এবং পৃথিবীত বিপর্যয় ঘটাইবে না (১৮৪) এবং ভয় কর ঢাহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগেন পৃর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছছন।

তাফসীর ः হযরত ঔ আইব (আ) ঢাঁহার উম্মাতকে পূরাপুরিভাবে মাপ ও ওজন দিতে হকুম করিয়াছেন এবং উহাকে ঘাটতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ (أَوْنُوْا الْكَيْلَ ولَا تَكَوْنُوْا مـنَ الْمُخْسِرينْ কর্রিও না। এইভাবে তহাদিগকক মান কম দিও না। অথচ, তোমরা যখন ক্রয় কর তখন পূর্ণ মাপে মাল লইয়া থাক। অতএব ঢোমরা যখন অন্যের নিকট হইতে পূর্ণ মাপে লইয়া থাক অনাকে পৃর্ণ মাপে দিবে। আর লোককে বেমন দাও তোমরাও অনুর্রপ নইবে।


 <<dী जাयায় আদল ও ইনসাwকr বबा হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, ইनসাফ।
, তোমরা মানুषকে মালে ঘাটতি করিও না।
 जর্থাৎ তোমরা লুটপাট ডাকাতি ও রাহজানি করিও না। বেমন অন্যা্র ইরশাদ হইয়াছে :
 হইতে তাহাদের মালামাল ছিনতাইর্যের উদ্দেশ্যে প্রতি রাষ্তায় রাস্তায় বেও না। (সূরা আর্রাফ ঃ ৮৬)

的 তোমরা নেই মহান সত্তাকে ভয় কর यিনি তোমাদিগক্কে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন কে সৃষ্টি করিয়াছ্ছন। ভেমন হযরতত
 প্িপালক ও তোমাদের পৃর্বপুরুষ্যদের প্রতিপানক। ইব্ন আব্বাস, সুদী, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ ও আবদूর রহমান ইব্ন याয়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, এর অর্থ পৃর্ববর্তী মাখ্লূক।


অনুবাদ : (১৮৫) উহারা বলিল, তুমি যাদুগ্রস্থদিগের অন্তর্ভুক্ত (১৮৬) তুমি আমাদিগের মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। (১৮-৭) তুমি यদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের একখণ্ড আমাদিগের উপর ফেলিয়া দাও । (১৮৮) সে বলিল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন, তোমরা যাহা কর (১৮৯) অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন দিবসের শাষ্তি গ্রাস করিল। (১৯০) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু‘মিন নহে। (১৯১) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আয়কাবাসীরাও হযরত ত্আইব (আ) কে অদ্রুপ জবাব দিয়াছিল, যেমন সামূদ জাতি হযরত সালিহ্ (আ)-কে জবাব দিয়ছিল। উভয় কাওমের মন মানসিকতা ছিল একই রকম। তাহারা হযরত শু‘আইব (আ)-কে

 তোমাকে আমরা মিথ্যাবার্দি মনে করি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের নিকট তোমকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই।
 আমাদ্রের নিকট মিথ্যা দাবী লইইয়া আসিয়াছ। यরি তুমি সর্তি সত্যি রাসূল হইয়া থাক তবে আসমানের এক টুকরা আামাদের উপর ছুড়িয়া মার।

位 আনিব না যাবৎ না তুমি আমাদের জন্য যমীন হইতে নহর প্রবাহিত করিবে।（সূরা ইসূরা ：৯০）


কিংবা আমাদের উপর আসসান হইতে শাস্তি অবতীী কর্ণবেে，যেমন তুমম দাবী করিয়াছ অথবা আল্লাহ্কে উপস্থিত করিবে অথবা ফিরিশতাগণকে দলেদলে হাজির করিবে।（সূরা ইস্রা ঃ ৯২）

আরো ইরশাদ হইয়াছ্ ：
 مَّنَ السُمْاءِ－
আর যখন তাহারা（ কুরাইশরা ）বলিল，হে আল্লাহ！यদি ইহা আপনার পক্ক হইতে সত্য হয়，তবে আসমান হইতে আমাদের ঊপর পাথর বর্ষণ করুন।（সূরা আনফাল ঃ ৩२）।

इযরত ঔ আইব（আ）এর কাওম ও তাহাকে অনুর্木প বলিয়াছিল，অর্থাৎ
 আমাদের উপর অব্বতীর্ণ কর। আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় কর্মকাও সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। অর্থাৎ তোমরা यদি শাস্তির বোগ্য হও তবে অবশাই আল্লাহ্ ত＇অানা ঐ শাস্তি দিবেন। কিম্মু ঐ শাস্তি দান্ন তিনি তোমাদের প্রি মোটেই যুলুম করিবেন না। এবং পরবর্তী কালে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদের উপর ঠিক ঐ＜্রপ শাস্তি দিয়াছিলেন। যাহা তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ：

অতঃপর তাহারা ঔআইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল，ফলে শামিয়ানার দিনে শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। অবশ্যু ইহা ঞুুতর দিনের শা｜্তি ছিন। বষ্তত তাহাদের উপর ভ্যে শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা তাহাদের প্রার্থিত শাস্তি ছিন। তাহারা আসমান

হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিবার জন্য বলিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ ত়া‘আলা প্রথম সাতদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর ভীষণ গরম অবতীর্ণ করিলেন। উহা হইতে বঁচিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার পর তাহাদের মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন হইল। ইহা দেখিয়া তাহারা সকলেই ছায়ার নিচে সমবেত হইল। যখন তাহারা সকলে একত্রিত হইল তখন মেঘ হইতে আগুনের ফুলকী মারিত লাগিল, ফলে যমীন প্রকম্পিত হইল এবং এমন কি বিকট শব্দ হইল যাহার ফলে তাহাদের সকলের প্রাণ পাখী উড়িয়া গেল।
 তা‘আলা আয়কাবাসীদের শাস্তির কথা তিনটি স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থানে তাহাদের অবস্থার পেক্ষিতে যেই ধরনের শাস্তি সংগতি পূর্ণ উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা আ‘রাফে বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে একটি বিকট শব্দ দ্বারা পাকড়াও করিয়াছিল ফলে তাহারা তাহাদের ঘরেই মৃতাবস্থায় উপুড় হইইয়া রহিল। কারণ তাহারা হযরত ওআইব (আ) ও তাঁহার সাথীগণকে বলিয়াছিল :


হে ওআআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্ৰর করিয়া দিব। অথবা তোমরা আমাদের ধর্মেই প্রত্যাবর্তন করিবে। এই বলিয়া তাহারা আল্লাহর নবী ও তাঁহার সাথীগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক ভয়নাক ভূ-কম্পনের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইল। এবং সূরা ‘হূূ’ -এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা হযরত হ্রদ (আ)-কে বলিয়াছিল :


তোমার সালাত আমাদিগকে নির্দেশ দিতেছে যে, আমরা আমাদের আমাদের পূর্ব পুরুষগণের উপাস্যগণকে বর্জন করিব কিংবা একই হকুম করিত্ছে যে, আমরা আমদের মালের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত তাসাররুফ করা ছাড়িয়া দিব? তুমি তো দেখি ধৈর্য্যশীল জ্ঞানী। (সূরা হূদ :৮৭) তাহারা এই কথা বলিয়া হযরত শ আইব (আ)-এর সহিত ঠাট্রা-বিদ্রুপ করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের এই অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ শাস্তি অর্থাৎ বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা চিরতরে তাহাদিগকে এইর্পপ ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা হইতে নীরব করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে : করিয়াছিল। আর এই সূরা অর্থাৎ ‘犭‘আরা’ যেহেতু এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে :
 করা এবং ইহা তাহারা বলিয়াছিন্ন শজ্রতण ও অহংকার করিয়া। অতএব তাহাদের অপারাধ্ধের সহিত সংগতি পূর্ণ শাস্তির কথা এখান্ন উল্লৈেখ করিয়াছেন :

ছায়াওয়ানা দিনের শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। অবশাই ওুুততর দিনের শাস্তি ছিল।

কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আবদুল্নাহ ইবৃন উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্নাহ্ ত‘অানা আয়কাবাসীদের উপর অতিশয় প্রখর রৌদ্র চাপাইয়া দিয়াছেন, ছায়া লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার পর আল্লাহ ত'আালা তাহাদের উপর এক খল্ড মেঘের ছায়া করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি ৫ ছ্রায়ায় আা্রয় গ্রহণ কর্রিল এবং খুব आরাম অনুভব করিंন। অতঃপর সকনককে ঐ ছায়ায় আশ্রয় লইতে বলিলে, সকনেই ঐ ছায়ায় আশ্রয় প্রহণ করিল। এবং তাহাদের উপর অগ্নি প্রজ্জ্লিত হইল। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে অনুর্মপ বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবৃন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের প্ি ছায়া প্রেরণ করিলেন। মখন তাহারা সকলেই উহার নিচে একভ্রিত হইন, তথন তিনি ছায়া সরাইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর সূর্যকে অতিশয় প্রখর করিয়া দিলেন, ফলে কড়াইল্রে বেমন টিড্ডি ভূনা হইয়া যায় তাহারাও প্রখর রৌদ্র্র অনুর্রপ ভূনা হইয়া গেল।

মুহাম্মদ ইব্ন কাব কুরাজী (র) বলেন, মাদইয়ানবাসীদিগকে তিন প্রকার শান্তি দেওয়া হইয়াছিন। তাহাদের বসতীকে ভূ-কশ্পন হইয়াছিল ফলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভূ-ক্পলনর ফলে তাহারা যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এতই তীত হইন বে, যদি তাহারা পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে, তবে তাহাদের উপর ঘরের ছাঁদ ভাংগিয়া পড়িবার আশংকা করিি। অতঃপর আল্gাহ ত'অানা তাহাদের উপর ছায়া প্রেরণ করিলেন, তখন তাহাদের একজন উহার নিচে আশ্রয় নিল। লে বলিল এত আরামদায়ক ছায়া ইহার পৃর্বে কখনও দেখি নাই। হে লোক সকল! তোমরা এই দিকে आসিয়া পড়। তাহারা সকলেই তখায় সমবেত হইন এবং তখনই একটি বিকট শম্দ ইইল এবং সকলেই প্রাণ হারাইন। जতঃপর মুহাম্মদ ইব্ন কাব (র) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

মুহাম্মদ ইব্ন জরীর (র) বলিলেন, হারিস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার



বসতীকে প্রকম্পিত করিলেন এবং তাহাদের উপর অত্যধিক কঠিন গরম প্রেরণ করিলেন। তাহারা অতিষ্ট হইয়া ঘর হইইতে জংগলে বাহির হইল। তখন আল্লাহৃ তাআলা তাহাদের উপর এক খণ মেঘ প্রেরণ করিলেন। তাহারা খুব শীতল ও আরামদায়ক অনুভব করিল এবং সূর্র্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইল। তখন ও যাহারা ঐ ছায়ার নিচে আসিয়া পৌছায় নাই তাহাদিগকে তथায় ডাকিয়া একত্রিত করা হইল। তাহারা সকলেই তথায় সমবেত হইল, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের উপর অগ্নি প্রেরণ করিলেন। উহাতে তাহারা পুড়িয়া প্রাণ হারাইল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'ছায়ার দিনের শাস্তি’ দ্বারা ইহাই বোঝান হইয়াছে। অবশ্যই ইহা একটি গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল।

অবশ্যই ইহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকের বিশ্বাসী হইল না। আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পরম দয়ালু ।


অনুবাদ ঃ (১৯২) আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর (১৯৩) জিব্রাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছেন (১৯৪) তোমার ऊৃদয়ে যাহাতে, তুমি সতর্ককারী হইতে পার- (১৯৫) অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার প্রেরিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে ইরশাদ করেন :
, অবশ্যই ইহা অর্থাৎ পূর্ববর্তী मূরার সেই আয়াত = "কথা উল্লেখ করা হইইয়াছে উহা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে অবতারিত।
’نَ আসিয়াজ্ছে। হযরত ইব্ন্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব, কাতাদাহ, আতীয়্যাহ আওফী, সুদ্দী, যাহ্হাক, যুহরী ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন, ' ইব্ন কাছীর-8১ (৮- )

হযরতত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝান হইইয়াছে। যুহরী (র) বলেন, এই আয়াতের মর্মের অনুর্রপ। ইরশাদ ইইয়াছে:


তুমি বল, বেই ব্যক্তি জিব্রাঈনের শজ্রু সে আল্লাহ্র শত্র। সে তো আল্লাহ্র হকুম্মে তোমার অন্তরে কুরজান অবতীর্ণ করিয়াছে। যাহা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্য বनিয়া প্রমাণ করে। (সুরা বাকারা ঃ ৯৭)

মুজাহিদ (র) বলেন, যাহার সহিত হযরত জিব্রাঋল (অা) একবার কথা বলিয়াছেন, যমীন কখনোও তাহাকে আহার করিবে না।
 একজন ফিরিশিত কুরুজান অর্বতীর্ণ কর্রিয়াছে বে, আল্লাহর দরবারে অতি সম্মানিত ও বিশ্ব্ত এবং উর্ধ গগন্নে মহামান্য। এই কুর্ানকে ফিরিশতা সুরক্ষিতাবস্থায় তোমার অন্তরে অবতীর্ণ কর্রিয়াছছন। ভেন তুমি আল্লাহ্র হকুমে বিরোধিতাকারী ও তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকদিগকে আল্লাহ্র শান্তির ব্যাপারে সতর্ক করিতে পার।

بـلسَنَ
 এবং উহা বে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে অবতারিত। উহার ভাষা তাহাই প্রমাণ করে। অতএব ঐ সকল বিপথগামী লোকদ্দর উহা মানিবার জন্য কোন ওজরই जবশিষ্ট থাকে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্ন তায়সীব হইতে (র) বর্ণিত, তিনি বলেন হयরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যধিক সুদ্দর ভাষায় মেষমালার বর্ণনা দিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্মাহূর রাসূল! আপনার চাইতে অধিক উত্ত্ম जাষী আiমি আর কাহাকেও দেথি নাই। তখন তিনি বলিলেন : حق لـى إنما اُنـنزل القران بلسـانـى অবতীর্ণ করা হইয়াহে।
 বলেনঃ

"প্রত্যেক নবীর নিকট আরবী ভামায় ওইী প্রেরণ করা ইইয়াহে। অতঃপর প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মাতের নিকট উহার অনুবাদ করিয়া ওনাইয়াছেন। কিয়ামত দিবসে সকলের ভাষা হইবে সুরিয়ানী তাষা। অতঃপর বেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে আরবী ভাষয় কথা বলিবে। ইবৃন জাবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।


অনুবাদ : (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে। (১৯৭) বনী ইসরাঈলের পভ্ভিতগণ ইহা অবগত আছে, ইহা কি উহাদিগের জন্য নিদশ্শন नহে? (১৯৮) आমি यদি ইহা কোন আজমীর নিকট অবতীর্ণ করিতাম (১৯৯) এবং উহারা সে উহাদিণের নিকট পাঠ করিত, তবে উহার ঈমান আনিত না।

তাফসীর: আলাiাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ব্যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছছ, পৃর্ববর্তী আম্বিয়ার্যে কিরাম্মের প্রি অবতারিত কিতাবের মধ্যেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তহারা এই কিতাবের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আর আল্পাহ্ তাহাদের নিকট ইইতে এই দায়িত্ব পাননের জন্য প্রত্জ্ঞাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরুত ঈসা (অ) বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূন্ন্নাহের আগমনের সুসং্বাদ থ্রদান করেন।

ইরশাদ হইয়াছে:

"যখন ঈসা (আ) বলিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র. রাসূল। আমার পৃর্বে অবতারিত তাওরাতকে সত্যায়ন করি এবং আমার পরে আগমনকারী এক রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করি যাহার নাম হইবে ‘আহ্মাদ’। (সূরা সাফফ্ ঃ ৬)
‘যাবুর’ অর্থ কিতাব ও পুস্তক। হযরতত দাউদ (আ)-এর প্রতি প্রেরিত কিতাবকে যাবুর বना হয়।
 ফিরিশতাগণের কিতব্বে লিথিত রহ্হিয়াছে।

बी ইসরাঈलের आलिম
 এই কুর্ানের জন্য সত্য প্রমাণিত হইবার জন্য নির্দশন নহহ?

প্রকাশ থাকে বে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণণের দ্বরা তাহাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান আলেমগণকেই বুঝান ইইয়াছে। যাহারা এই স্বীকার করেন বে, তাহাদের কিতাব হযরত মুহাষ্মদ (সা)-এর নবুওয়াত ও উমাতের কথা উল্নেখ রহহহ়াছে। বেমন হযরতত আদ্দুল্নাহ ইবৃন সালাম, হযরত সালমান ফারেগী (রা) ও অন্যান্য एক পৃ্থি আলেমগণ।
 রাসূলের অনুসরণ করে।

जতঃপ্র আল্লাহ্ ত'আলা কুরাইশ কাফি্ররা বে কুর্রজনের বিদেষ করিত উহার
 কুরজানকে কোন অনারবের উপর নাযিল করিতাম এবং সে উহদের নিকট তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া খনাইত ও তাহারা বিদ্বেষেে বশিভূত হইয়া উহ্হর প্রতি ঈমান আনিত না। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"यদি আমি তাহাদের জন্য আসমানের দ্মার উমুক্ত করিয়া দিতাম এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিত তবুও তাহারা বলিত, আমাদের চক্কু সমূহকে নিশাযুক্ত করা হইয়াহে। আমরা দেখিতে পাইতেছি উহা ভুন পাইতেছি"। (সূরা হিজ্র ঃ >৪-১৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"আার যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণকে অবতীর্ণ করিতাম এবং মৃতলোক জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলিত তবুও তাহারা ঈমান আনিত না"। (সূরা আন‘অম : ১১১)

## 

"যাহাদের জন্য আযাবের কালেমা অবধারিত তাহারা কখনও ঈমান আনিবে না"। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬)


অনুবাদ : (২০০) এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি। (২০১) উহারা ঈমান আনিবে না, যতক্ষণ না .উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে । (২০২) ফলে ইহা উহ্হাদিগের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না (২০৩) তখন উহারা বলিবে, আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইইবে? (২০৪) উহারা কি তবে আমার শাস্তি জরাল্বিত করিতে চাহে? (২০৫)

ঢুমি বল , यদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল তোগ বিলাস করিতে দেই, (২০৬) এবং পর্রে উহাদিতের উপর বে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াহিল, তাহা উহাদিগের অসিয়া পড়ে (২০৭) তখন উহাদিগেন ভোগ-বিলালের উপকরণ কোন কাজে আসিবে কি? (২০৮) আমি এমন কোন জনপদকে ঞ্木ংস করি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ছিল না। (२০৯) ইহা উপদেশস্বক্রপ आর আমি অন্যায়কারী নই।

তাফসীর : আল্লাহ্ ত'আানা ইরশাদ করেন, আমি কুফর, সত্যের অস্বীকৃতি ও বিদ্বেষ অপরাধীদদর অন্তরে ঢুকাইয়া দিয়াছি।

তাহার সত্যের প্রতি ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যত্তণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। কিন্ুু তখন যানিমদের কোন ওজর তাহাদের পক্ষে উপকারী হইবে না। তাহাদের জন্য রহহিয়াছে লা'নাত ও অওভ পরিণতি।
 आসিয়া পড়িবে তাহারা উহা টেরई পাইবে না। অতঃপর তাহারা বলিবে, আমাদিগকে কিছু অবকাশ দেওয়া হইবে কি ? অর্থৎ তাহাদের উপর যখন আযাব আসিয়া পড়িবে, তখন তাহারা অবকাশ লাভের জন্য আল্ধাহ্র দরবারে আকঙফ্মা করিবে। यদি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দেওয়া হয় তবে তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিবে। ওৰু বে কেবল কুরাইশ কাফিররা এই র্রপ আকাষ্মা করিবে তাহাই নহে বরং সকল কাফির, ফাজির ও যানিম লোকেরা আল্লাহুর আযাব দেখিতেই এইর্রপ আকাঙক্কা করিবে। কিন্মু তাহাদের আকাঁফক্মা বিফল হইবে। তাহারা তখন সকলেই অনুতণ্ণ হইবে। ফির‘আউনের অহংকার ও দাষ্ভিকতার দর্রুন সে যখন ঈমান आনিল না। হযরত মূসা (আ) जাহার জন্য বদ দু'আ করিলেন :

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফিরআআউন ও তাহারা সর্দারদিগকে পার্থিব জীবনে ধন সশ্পদ ও ঐশ্ব্য দান করিয়াছেন ........... তোমাদের দু‘আ কবুল করা হইয়াছে। (সূরা ইউনুস : b৮-৮৯)

ফির্রআউন আর ঈমান আনিল না এবং শাস্তিতে গ্থেফতার হইন। ইরশাদ হইয়াছে :

"যখন ফির‘আউন পানিতে ডুবিয়া মরিতে নাগিল তখন সে বনিয়া উঠিন, সেই মহান সত্তা ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই, যাহার ঊপর বনী ইসরাদল ঈমান আনিয়াছে ......." । (সূরা ইউনুস : ৯০)

কিন্ুু তাহার ঐ সময়ের ঈমান কোন কাজই আসিল না। পবিত্র কুরजানের অন্যন্য আয়াত্ও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে বে, শাস্তি আসিবার পর কাহারও ঈমান গ্রহণবোগ্য इইবে ना।
 আল্লাহ্ ত'আালা কার্ষিরদির্গকে ইহা দ্বারা ধমক দিয়াছেন, কারণ তাহারা উপহাস কর্রিয়া
 পার তবে করিয়া দেও না। অতঃপর ইর্রশাদ ইইয়াছে :

"আমি যুগ যুগ ধরিয়া ঐ সকল কাফিরদিগকে ভোগ বিলাসের মক্ত রাখি, অবশেষে তাহাদের উপর প্রতিশ্রুত শাঙ্তি আসিয়া পড়ে, তবে তাহাদের ভোগ-বিলালের ব্যু তাহাদ্রে কি উপকার করিতে পারিবে"?

## 

"তখন তো তাহাদের মনে ইইবে, যেন তাহারা পৃথিবীতে এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা অবস্থান করিয়াছে"। (সূরা আন্ নাযি‘আত ঃ ৪৬)


- : -
- 

"তাহাদের একজন ইহাই আকাঙ্কা করে বে, হাজার ব্সর জীবিত থাকুক। কিন্ूু এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও উহা আল্ধাহ্র শাস্তিকে হটাইতে সক্ষম হইবে না"। (সুরা বাকারা $\stackrel{\text { ৯ }}{\prime}$ )

"যখন সে ধ্রংস হইবে তথন তাহার মাল তাহার কোনই উপকার করিতে পারিবে না"। (সুরা বাকারা ঃ ৯৬)

এখান ইরশাদ হইয়াছে : বিলাসের বস্ুু তাহাদের কেনইই কজেই আসিবে না"।

বিও্দ হাদীস শরুীফ বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে কাফিরকে জাহান্নামের গহবরে নিক্কেপ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস করা হইবে, তুমি কি কোন অারাম ও প্রশান্তি লাভ করিয়াছ? সে বলিবে, আল্লাহুর কসय! आমি কখনও কোন আরাম ও শাল্তি পাই নাই। অতঃপর অন্য ব্যক্তিকে আনা হইবে, বে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন জীবন যাপন কর্রিয়াছিন, তহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া জিঅ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি কখনও কষ্ঠ ভোগ করিয়াছ ? সে বলিবে, আল্লাহ্র কসম! आমি কখনও কোন কষ্ঠ ভোগ করি নাই। आর এই কারণে হযরত উমর (রা) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন :

## 

"তুমি মখন তোমার কাম্য উল্দেশ্য লাভ করিবে, তখন মনে হইবে যেন জীবনে কথনও কষ্ঠ স্প্শ্রই করে নাই"।

অতঃপর আন্লাহ্ তাআলা ইরশাদ কর্রিয়াছেন ঃ ব্যই সকল কাওম ও জাত্কেকে তিনি ঋ্রংস করিয়াছেন তাহাদিগকে কেবল তখনই ঋ্ণংস কর্রিয়াছেন, যখন তাহাদিগের নিকট নবী-রাসূল প্রেরণ কর্রিয়াছেন, তাহািগকে সতর্ক করিয়াছেন অথচ, তাহার সব কিছুই ঊপেক্ষা ও অমান্য করিয়াছে। ফলে উহার অখভ পরিণতি তাহাদিগকে পাকড়াও কর্রিয়াছে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কেনন অবিচার করেন নাই। ইর্াাদ হইয়ाছে :

"আমি বে কোন জনপদকে ধ্চংস কর্রিয়াহি, উহার জন্য সতর্ককারী নবী ছিল। তাঁারা তাহাদিগকে উপঢ়ূশ ও নসীহত করিয়াছে। বসুতঃঃ অাম যানিম নহি"।

"আমি রাসূল প্রেরণ না করিয়া কোন কাওমে শাস্তি দেই নাই"। (সূরা ইসূরা ঃ ১৫)

"তোমার প্রতিপালক কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না, যাবৎ উহার কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যে তাহাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করিয়া শ্ডোয়"। (সূরা কাসাস ঃ ৫৯)


অনুবাদ : (২১০) আর শয়তানরা উহা সহ অবতীর্ণ হয় নাই। (২১১) উহারা এই কজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থও রাতে না। (২১২) উহাদিগের তো শ্রবণের সুযোগ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র গ্্ন্থে আল-কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেন, উহার কাছে কোনভাবেই উহার অগ্রপশচাৎ হইতে বাতিল আসিতে পারে না। উহা তো পরম জ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। হযরত জীব্রাঈল অমীন (আ) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট উহা লইয়া আসিয়াছেন ঃ \& তাঁহার নিকট শয়তানরা লইয়া আসেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ ত্তাআলা ইহাও উল্লেখ কंরিয়াছেন যে, শয়তানরা উহা কি কারণে লইয়া আসিতে পারে না। (১) যেহেতু শয়তানের কাজ হইল ফাসাদ সৃষ্টি করা ও আল্মাহ্র বান্দাগণকে গুমরাহ করা। অথচ, পবিত্র কুরআন হইল, সৎকাজে নির্দেশ, অসৎকাজ হইতে নিষেধ সম্বলিত গ্রন্থ। ইহা আলো ও হিদায়েতপূর্ণ। শয়তান ও এই মহা গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট ব্যবধান। অতএব ইহা শয়তানের কাম্য হইতে পারে না (২) দ্বিতীয় কারণ হইল, শয়তান এই মহান গ্রন্থ বহন করিতে আনিতেও সক্ষম নহে।

ইরশাদ হইয়াছে :
"यদি আমি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে ভয়ে ফাঁটিয়া यাইতে দেখিতে"। (সূরা হাশ্র ঃ ২১) অতএব শয়তানের পক্ষেও ইহা বহন করা সম্ভব নহে। (৩) তৃতীয়তঃ শয়তানে পক্ষ ইহা লইয়া আসা সংগত ও সম্ভব হইত তবুও তাহাদের পক্ষে কুরআনের কাছে পৌঁছা সম্তব ছিল না। কারণ তাহারা কুরআন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর প্রতি কুরআন অবতরণ কালে আসমানে ফিরিশতাগণের বড়ই কঠোর প্রহরা ছিল। অতএব কোন শয়তানের একটি শব্দ ও শ্রবণ করা সষ্ᅥব ছিল না এবং উহার সহিত অন্য কিছু মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার সম্ভব হয় নাই। ইহা আল্নাহ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার বড়ই অনুপ্রহ। এবং এইভাবে ঢাঁহার কিতাবকে শরী'আতের সংরক্ষণ ও তাঁহার রাসূলদের সাহায্য করিয়াছেন।
ইব্ন কাছীর—৪২ (৮-ম)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

" অমরা আসমনকে তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছি, অতঃপর আমরা উহাকে কঠোর প্রহরা ও অগ্নিশিখায় পৃর্ণ পাইয়াছি। আমরা পূর্বে উহার বিভিন্ন স্গানে খবর ఆনিবার জন্য অপ্প্ষা করিতাম, কিন্তু এখন ঞ্ৰনিবার জন্য কান লাগাইলে তবে সে অগ্নিশিখা প্রস্থুত পাইবে"। (সূরা জিন :৮-৯)


অনুবাদ ঃ (২১৩) অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্কে আমার সহিত ডাকি ও না, ডাকিনে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভূক্ত হইবে। (২১৪) তোমার নিকট আ丬্মীয় বর্গকে সতর্ক করিয়া দাও, (২১৫) এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সকন মু’মিনদিগের প্রতি বিনয়ী হও। (২১৬) উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি

বলিও, তোমরা यাহা কর তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। (২১৭) ঢুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী আল্লাহ্র উপর, (২১৮) यিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি দজ্ডায়মান ₹ও সালাতের জন্য, (২১৯) এবং দেখেন সিজ্দাকারীদিগের সহিত তোমার উঠাবসা (২২০) তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কেবল মাত্রই তাঁহারই ইবাদত করিতে হইবে। তাঁহার সহিত অন্য কাহাকে ও শরীক করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্নাহ্ (সা) কে তাঁহার নিকটস্থ আশ্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। এবং তাঁহাকে হইা জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈমান ছাড়া তাহাদের মুক্তির কোন উপায় নাই। আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে এই নির্দেশ ও দিয়াছেন যে, তিনি যেন তাহার অনুসারী মু’মিনদের জন্য সহায় হন। তাহাদের সামনে স্বীয় বাহুকে ঝুঁকাইয়া দেন। আর যে তাঁহাকে অমান্য করে সে যেই হউক না কেন, তাহার সকল কর্মকাণ্ড হইতে যেন সম্পর্ক মুক্ত হইয়া যায়।

ইরশাদ হইয়াছে :

"यদি তাহারা আপনার নাফরমানী করে অবাধ্য হয় তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদের কৃত কর্ম ইইতে মুক্ত"।

প্রকাশ থাকে যে, বিশিষ্ট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দানের অর্থ ইহা নহে, যে জনসাধরণকে সতর্ক করিতে হইবে না। বরং জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য সাধারণ নির্দেশ দেওয়া রহিয়াছে, ইহা উহারই অংশ বিশেষ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

"যেন তুমি এমন কাওমকে সতর্ক করিতে পার যাহার পূর্বপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, ফলে তাহারা গাফিল"। (সূরা ইয়াসীন : ৬)
 সকল জনপদের কেন্দ্র পবিত্র মক্কা ও উহার পাশ্ববর্তী এলাকায়া বসবাস জন সাধারণকে সতর্ক করিতে পার"।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :
"তুমি যেই সকল লোকদিগকে সতর্ক কর, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হইবার ভয় 'করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"যেন তুমি মু‘মিনগণকে সুসংবাদ দান করিতে পার এবং ঝগড়াটে কাওমকে সতর্ক

 তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পারে"।
"বিভিন্ন গোত্রসমূহ যাহারাই ইহার অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান"।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত :

"এই উম্মাত হইতে ইয়াহুদী হউক কিংবা নাসারা যেই আমার নবুওয়াত সম্পর্কে শ্রিতে পাইয়া আমার প্রতি ঈমান না আনিবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে"। উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত।
" রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। (১) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুল্নাহ ইব্ন নুমাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ
 উচ্চস্বরে আওয়াজ করিলেন। ইহা গ্তুিয়া লোক একত্রিত হইল। যে আসিতে পারিল না সে প্রতিনিধি পাঠাইল। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, হে বনূ আবদুল মুত্তলিব! হে বনূ ফহ্র, হে বনূ লুওয়াই! আচ্ছা বল দেখি যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের পাদদেশে এই একটি অশ্বারোহী শত্রুদল তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, তবে তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিবে না । তাহারা বলিল হাঁ, করিব। তখন তিনি বলিলেনঃ

"আমি তোমাদিগের আগত কঠিন শাস্তির জন্য সতর্ক করিতেছি"। আবূ লাহ্ব বলিলঃ
"সারা দিনই তোমার বিনাশ হউক। তুমি কি কেবল ইহার জন্যই ডাকিয়াছ"? এবং


ইমাম বুখারী মুসলিম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) আ'মাশ (র) ইইতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
(২) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, यখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) দণ্গায়মান হইয়া বলিলেন, হে ফার্তিমা বিনততে মুহাম্মদ! হে সাফীয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, হে আদ্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ। আল্লাহ্ দরবারে .আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারিলম না। অবশ্য আমার মাল হইতে যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করিতে পার। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।
(৩) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু‘আবীয়াহ ইব্ন আম্র (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন হইল, তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) বিশিষ্ট সাধারণ সকল কুরাইশকে ডার্কিলেন, তিনি বলিলেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা নিজের সত্তাকে আগুন ইইইতে রক্ষা কর। হে বনূ কা‘ব, তোমরা স্বীয় সত্তাকে আগুন হইতে বাঁচাও। হে বনূ হাশিম! তোমরা নিক সত্তাকে আগুন হঁইতে মুক্ত কর। হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নিজ সত্তাকে আগুন ইইতে রক্ষা কর। হে ফাতেম বিনতে মুহাম্দ (সা)•তুমি নিজেকে আগুন হইতে রক্ষা কর। আমি আল্নাহ্র দরবারে তোমাদের জন্যই কিছুই করতে পারিব না। অবশ্য তোমাদের সহিত বে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে উহার জন্য তোমাদের পার্থিব হক আমি পূর্ণ করিব। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী (র) আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (র) ইইতে অত্র সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, অত্র সূত্রে হাদীসটি গরীব। ইমাম নাসাঈ (র) মূসা ইব্ন তাল্হা (র)-এর সূত্রে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। তবে মুত্তালিলরূপে বর্ণিত হওয়াই বিখদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ইমাম যুহরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াयীদ (র) ..... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে বনূ আবদুল মুত্তালিব। তোমরা আল্লাহ্র আযাব হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ। হে সাফীয়্যাহ! হে ফাত্মো তোমরা নিজেকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আল্লাহ্র দরবারে আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব না। আমার মাল হইতে তোমরা যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি মু‘আবিয়াহ (র)
．．．．．आবূ হরায়রা（রা）এর সূত্রে মারফূফ্木পপ তিনি একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আরো তিনি হাসান（র）．．．．．आবূ হরায়রা（রা）－এর সূত্রে．মারফৃফ্木পে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা（র）বলেন，সুఆয়াইদ ইব্ন সাঈদ（ৰ）．．．．．আবূ হহায়রা（র）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন，নবী করীম（সা）বলিলেন，হে বনূ কুসাই！হে বনূ হাশিম！হে বনূ আব্দে মুনাফ！আমি তোমদিণেের জন্য সতর্ককারী！মৃহ্যু লোকদের উপর আচমকা আক্রমণকারী！এবং কিয়ামতের ময়দানে তেমাদের র্রতশ্রুতি স্থান।
（8）ইমাম আহমাদ（র）বলেন，ইয়াহইয়া ইবৃন সাঈদ（র）কাবীসা ইবন মুখারিফ

 একরটট বড় পাহাড়ের উপর দతায়মান হইলেন এবং উफ্চম্বরে ডাকিলেন। হে বনূ आদুল মুত্তালিব！आমি তোমাদ্রে জন্য সত্ককারী！আমার ও তোমাদের দৃষ্ঠাত্ত হইল，লেই ব্যক্তির মত বে শক্রু দেখিয়া নিজের পরিবার－পরিজনকে সতর্ক করিবার জন্য দৌড়াইল যেন তাহারা আ丬্ঘরক্ষ ব্যবস্থা করিতে পারে। আর এই জন্য সে চিৎকার ণরু করিল। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ．（র）সুলায়মান ই‘বন্ তরখান তায়মী（র）কাবীসা ইব্ন আমর হিলাनী（র）হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।
（৫）ইমাম আহমাদ（র）বলেন，आসওয়াদ ইব্ন অমিি（র）．．．．．इयরত আनী （রা）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন \＆و यখन অবর্তী হইল তখন নবী করীম তাঁহার পরিবার－পরিজনকে একত্রিত করিলেনে，তাহারা মোট ত্রিশ জন ছ্রিলেন। তাঁহারা সকনে একত্রিত হইয়া পানাহার করিন। ইহার পর রাসূলুল্নাহ্（সা） বनिলেন，কে আছে ব্যে ব্যক্তি আমার ঋণ ও ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করিতে পার্রিবে এবং সে বেহেশতে আমার সহিত থাকিবে এবং আমার পরিবার পরিজনদের আমার প্রতিনিধিত্ণ করিবে। তখন এক ব্যক্তি বলিন，হে আল্লাহ্র রাসালূ ！আপনি তো সযুূুকে আপনার এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিরেন ？রাসূল্ন্নাহ্（সা）তিনবার এই র্রপ বলিলেন，কিষ্মু কেহ উহার জন্য প্রু্তত হইন না। হযর্তত আলী（রা）বলেন，আমি বলিনাম，হে আল্লাহ্র রাসূন！आমি ইহার জন্য প্রচ্রুত।

ইমাম আহমাদ（র）বলেন，आফ্ফ্ফন（র）．．．．．হयরতত আनी（রা）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন，একবার রাসুলুল্নাহ（সা）বনূ আবুল মুত্তালিবকে একত্রিত করিলেন তাহারা বড় একটি দল ছিল এবং ছিল বড় পোুক। এক একজন একটা বক্রীর বাচ্চা অনায়াসে খাইয়া खেনিত। উহার সাথে বড় একটা দুর্ধের পাত্র দুষও পান করিত। রাসূনুল্নাহ্（সা） তাহাদের জন্য এক মুদ্দ খাবার প্রস্রুত করিলেন। কিন্ত তাহারা তৃত্ণ হইয়া আহার করিল

এবং আহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিল উহা দেখিয়া মনে হইল যেন খাবারে তাহারা স্পর্শই করে নাই। অতঃপর এক পেয়ালা দুধ উপস্থিত করা হইল, উহা হইতে তাহারা ও পরিতৃণ্ত হইয়া পান করিল এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিল উহা মন হইল যেন তাহারা উহাতে স্পর্শ করে নাই। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে সকল মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। এখন যে আলৌকিক ঘটনা ঘটিল উহা তোমরা দেথিতে পাইলে। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে আমার হাতে বায়'আত করিবে এই শর্ত্ত যে, সে আমার ভাই ও সাথী হইবে। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, ইহার উত্তরে কেহই কিছুই বলিল না। অতঃপর আমি দণায়মান হইয়া তাহার নিকট পৌছলাম অথচ, আমি ছিলাম উহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি বসিয়া পড়, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) তিনবার এই র্রপ বলিলেন এবং প্রতিবারই আমি তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে বসিতে বলিতেন, কিন্তু তৃতীয়বার তিনি আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া বায় আত গ্রহণ করিলেন ।

ইহা হইতে দীর্ঘ অপর একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হাফিয আবূ বাকর বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্নাহ্ (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে

 यর্দি এঐখন আর্মার কাওমের নিকট এই পয়গাম লইয়া যাই তবে তাহারা আমার সহিত অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিবে। অতএব আমি কিছ্হ্ষণ নীরব রহিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণই পরই জিবরাঈল (আ) আমার কাছে আসিলেন। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি আদেশ পালন না করেন, তবে আপনাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আলী! আল্নাহ্ তা‘ললা আমাকে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই জানিয়া যে, যদি এই মূহুর্তেই আমি তাহাদিগকে সতর্ক করিতে যাই, তবে তাহারা আমার সহিত অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিবে, আমি নীরব রহিয়াছি কিন্তু জীব্রাঈল (আ) আসিয়া আমাকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যদি আমি আল্লাহ্র হুকুম পালন না করি তবে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অতএব হে আলী! তুমি একটি বক্রীর গোস্ত পাকাইয়া প্রস্তুত কর। এক এক দুধ ও প্রস্তুত রাথ। অতঃপর বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে ডাকিয়া একত্রিত কর। আমি তাঁহার নির্দেশ পালন করিলাম। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইল। তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন কিংবা একজন কমবেশী হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে তাঁহার চাচা আবূ তালিব, আবূ লাহাব, হামযা, এবং আব্বাসও ছিলেন। আমি তাহাদের সম্মুখে

খাবার্রে বড় পাত্র পেশ করিলাম। রাসূনুন্নাহ্ (সা) উহা হইতে এক টুক্রা লইয়া উহা দাঁত দ্বারা দ্বিখधিত কর্যিয়া পুনরায় খাবারের পাত্রের এক পাশে রা|vিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সকলকে উহা হইতে আহার করাইলেন। সকলে আহার করিয়া পরিতৃঞ্ঠ হইল। অথচ খাবার্রে পাত্রে তাহার আঙুলী সমূহের চিহ্ন দেখা যায়। উহা হইতে একটু কমিল না। অথচ তাহাদের একজনই পুরা খাবার খাইয়া থাকে। ইহার পর রাসালুলুলাহ্ (সা) তাহাদিগকে দুধ পান. করাইতে বলিলেন। তাহারা দুধ্রে পাত্র হইতে পান করিয়া সকলেই তৃপ্す হইল। অথচ পাত্রের ব্যেই দুধ ছিল উহা তাহাদের একজনই পান করিয়া শেষ করিতে পারে। খাবার শেবে রাসূলূন্মাহ্ (সা) যখন তাহাদের সহিত কথা বলিতে চাহিলেন, তখন আবূ লাহবই অঞ্গে এই বলিয়া উঠিল, মুহাম্মদ তো তোমাদিগের উপর বেশ যাদু চালাইয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেন। কিত্ুু রাসূল্ন্নাহ্ (সা) তাহাদের সহিত কোনই কথাই বলিতে পারিলেন না।

जতএব দিতীয় দিন রাসৃনুল্মাহ (সা) পুনরায় হযরত আনী (রা)-কে প্রথম দিনেনে মত বক্রীর গোশত ও দুধ্বে ব্যবস্থা কর্রিয়া সকনকে দাওয়াত করিতে বলিলেন। হযরতত आলী (রা) বলিলেন, আমি তাঁার আদেশ পালন করিলাম। খাবার ও দুধ্ের ব্যবস্থা কর্রিলাম। তাহারা সকলে একত্রিত হইল। এবং প্রথম দিনের মতই পানাহার করিল। जর্থাৎ ঐ অল্প খাবার ও দুধ সকনেই ঢৃণ্ঠ ইইয়া পানাহার করিন অথচ, উহা তাহাদের একজনই খাইতে পারে। আজও যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্হ করিলেন, তখন আবূ লাবাবই প্রথম বলিয়া উঠিন। মুহাম্মদ তো খুব যাদু করিয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্ত রাসুন্লুল্লাহ্ (সা) আজও তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি হযরত আनो (রা)-কে বলিলেন, হে আলী! আজ তুমি আবারও আমাদের জন্য গতকালের মত পানাহার্রের ব্যবস্থা কর। এই ব্যক্তি (আবূ লাহব) তে সব কিছু উলট পালট করিয়া দিল। লোকজনের সহিত সে আমাকে কথা বলিতে দিল না।

হযরত আनो (রা) বলেন, आাম পূর্ব্বে মত পানাহারের ব্যবস্থ করিয়া ঐ লোকজনকে একত্রিত করিলাম। রাা্ূালুল্ভাহ্ (সা) ও তাহাদিগকে পূর্ব্রের ন্যযয় আপ্যয়়ন করিলেন। তাহারা পরিতৃণ্ড হইয়া পানাহার করিল। আাল্লাহ্র কসম! তাহাদের সকলের জন্য বেই পরিমাণ খাবার ও দুধ্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছিন উহা তাহাদের একজনের জন্য यথেষ ছিন। রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, হে বনূ আাদ্লু মুত্তালিব। আমি গোটা আরবে এমন একজন যুবককেও জানি না আমার চাইতে উত্তমবস্তু তোমাদের জন্য পেশ করিয়াছে। আমি তোমাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নইয়া आসিয়াছি।

আহমদ ইব্ন আবদুল জব্বার (র) বলেন, ইব্ন ইসহাক (র) রিওয়ায়েতটি ..... আবদুল্নাহ ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন জরীর (র) ইব্ন হ্মাইদ (র) ..... হযরতত আলী (রা) হইতে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্যই শেষে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা হইল, ‘আর আমার প্রতিপালক আমকে তাহার প্রতি তোমাদিগকে দাওয়াত দিতে হুকুম করিয়াছ্নেন, অতএব তোমাদের এমন কে আছে, যে আমার ভাই হইয়া আমার সাথী হইবে এবং এই বিষয়ে আমার সহায়তা করিবে’। হযরত আলী (রা) বলেন, ইহা గুনিয়া সকলেই নীরব রহিল। কিন্ত আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাহায্যকারী ইইব। অথচ আমি তাহাদের মধ্যে হইতে সকলের ছোট ছিলাম। রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমার কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, এই আমার ভাই ও সাথী। অতএব তোমরা তাহার কথা ওন ও অনুকরণ কর। ইহা ওনিয়া তাহারা সকলেই হাসিয়া উঠিল এবং আবূ তালেবকে বলিল, তোমাকে তো মুহাম্মদ তোমার পুত্রের কথা তনিতে ও তাহার অনুকরণ করিতে আদেশ দিয়াছে। রিওয়ায়েতটি কেবল আবদুল গফ্ফার ইব্ন কাসিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন i কিন্তু সে পরিত্যय্য, মিথ্যুক ও শীয়া। আলী ইব্ন মদীনী (র) তাহাকে মিথ্যা হাদীস রচনাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। সকল ইমাহ তাহাকে দুর্বল বলিয়াছেন।
(অপর সূত্র) ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ${ }^{\circ}$ عَشَيْرْتَكَ الْاَتَرْبِبـْنْ পাও ও এক ছা‘ খাদ্য ও এক পাত্র দুধের ব্যবস্থা কর। আমি নির্দেশ পালন করিলাম অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, বনূ হাশেমকে ডাকিয়া আন। তাহাদের সংখ্যা তখন ছিল চল্লিশ কিংবা একজন কম বেশী হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে দশ জন এমনও ছিল যাহাদের প্রত্যেকেই পুরা বক্রী ঝোলসহ খাইয়া ফেলিতে পারে। তাহাদের কাছে যখন গোশ্তের পাত্র আনা হইল, তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) উহার উপরের একটি টুক্রা লইয়া বলিলেন, তোমরা খাইতে खুু কর। তাহারা আহার খরু করিল এবং পরিতৃণ্ত হইয়া আহার শেষ করিল। কিন্তু পাত্রের গোশ্ত হইতে একটুও কমিল না। অতঃপর আমি তাহাদের সমুখে দুধের পাত্র হাযির করিলাম এবং তাহারা উহা হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল।

হযরত আলী (রা) বলেন, উহা হইতেও অবশিষ্ট থাকিল। তাহারা যখন পানাহার হইতে অবসর ইইল, তখন রাসূনুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহার কথা বলিবার পূব্বে তাহারা বলিয়া উঠিল, আজকের মত যাদু আর কখনও দেখি নাই। অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) নীরব ইইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় বলিলেন, ইব্ন কাছীর—8৩ (৮ম)

বক্রীর একটা পাও পাকাড়াও। আমি আদেশ পালন করিলাম। রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাহাদিগকে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন। তাহারা পানাহার কর্য়া অবসর হইন এবং প্রথম দিনের মতই বাক্যলাপ করিয়া চनिয়া গেল এবং রাসূনूন্নাহ (সা) নীরব রহিলেন। ইহার তিনি আবারও আমাকে বক্রীর পাও পাকাইতে হকুম করিলেন। আমি হকুম পালন কর্রিলাম এবং তাহাদিগকে একত্রিত কর্রিলাম। তাহরা পানাহার করিয়া जবসর হইলে আজ রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাদিগকে প্রথম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে आমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে এবং আমার পরে আমার পরিবার-পরিজনের দায়িত্ণ গ্রহণ করিতে পারে। হযরত আनী (রা) বলেন, ইহা তনিয়া সকলে নীর্রব র্হহিন এমন কি আব্মাসও নীরব র্রহিলেন। কারণ তাহার ধারণা ছিল তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার সমষ্ঠ মানই শেষ হইয়া যাইবে। হযরত আলী (রা) বলেন, যেহেহু আমি ছোট এবং আব্বাস ছিলেন বয়োবৃদ্ধ লোক এই কার্ণণে আমি কিছুই বলিলাম না, নীরব রহিলাম। ইহার পর রাসৃনুল্নাহ (সা) পুনরায় একই কথার পুনরাাবৃত্তি করিলেন, কিষ্দু আব্বাস তখনও চূপ রহিলেন। এইবার আমি বলিনাম, ইয়া রাসূনুল্মাহ্! আমি এই দায়িত্ণ গ্রহণ করিতেছি। অথচ আমার অবহ্থা ছিল তখন বড়ই করুন। আামার চক্কুদ্য় ছিল তখন গভীরে। পেট ছিন বড় এবং পায়ের গোছা ছিন মাংসে পরিপূর্ণ। হযরত জালী (রা) হইতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইন। রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বে তাঁহার চাচা ও বংীীয় जন্যান্য লোকদের নিকট তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার ও তাহার পরিবারের দায়িত্ণ বহন করিবার আবেদন রাখিয়াছিলেন, উহার কারণ হইল বে, তিনি আল্gাহ্র দীন প্রচারের কারণণ বে কোন মূহর্ত্রে আল্মাহর রাহহ শাহাদাত বরণ করিবার আশংকা করিতেন। কিত্তু পরবর্তীকালে ঐই আয়াত অবতীর্ণ হইন, তখন তিনি নিরাপদ ছইলেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

 তাঁহার রিসালতের দায়িত্ণ পালন করা হইবে না। জার আল্লাহ-ই তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন"। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পৃর্ব্র রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর প্রহার ব্যবস্থ ছিন।

যেহেতু তখন পর্যন্ত বনূ হাশেমের মধ্যে হযরত জনী (রা) অপেক্ষা মযবৃত ঈমানের
 কর্রিয়াছিলেন। ইशার পর হ্যরত নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহন কর্নিয়া जন্যান্য গোত্র সমৃহকে বিশেষ ও সাধ্রারতাবে তাওইীদের দাওয়াত দেন।

এমন কি তাঁহার চাচা, তাঁহার ফুফু, কন্যার নাম লইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী। বস্তুত হিদায়েতে দানের কর্তৃক কেবলমাত্র মহান আল্মাহ্র। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথথের দিশা দান করেন।

হাফিয ইব্ন আসাফির (র) বলেন, আমর ইব্ন সামূরাহ (র) ..... আবদুল ওয়াহিদ দামেশ্কী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ দারদা (র)-কে জনগণের সম্মুখে হাদীসের দরস দিতে ও ফাত্ওয়া দান করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার পুত্র তাঁহার পার্শে বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সকল লোক অতি আগ্রহের সহিত আপনার নিকট হইতে ইল্ম ও জ্ঞান অর্জন করে অথচ, আপনার পরিবার-পরিজন উহা হইতে বেপরোয়া হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি ? তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি:

## 

"সর্বাপপ্কা অধিক দूনিয়া ত্যাগী হইলেন আম্মিয়ায়ে কিরাম, তাহাদের উপর কঠিন হইন তাহাদের আাত্নীয়-স্ষজন"।
 মহান রাদ্সুল আলামীনের উপর ভরসা কর যিনি প্রম দয়ানু। यিনি সর্ববিষয়ে তোমার

 ব্যেন অনাত্র ইরশাদ ছইয়াছে :

"অতএব তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। কারণ, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার সংরক্ষণে আছ"।
 সালাতে দগ্ডায়মান হও তখন তিনি তোমাকে দেখেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল,. আল্মাহ্ তাআলা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর রুুকু সিজ্দা ও সালাতের জন্য তাঁহার দণ্ডায়মানকে দেখেন। যাহ्হাক (র) বলেন, বিছানা ও মজলিস হইতে যখন তিনি দগ্ডায়মান হন তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে দেখেন।
 ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলুল্নাহ্ (সা) এর একাকী সালাতের দণ্ডায়মান অবস্থাও দেখেন, আর যখন সালাত পড়েন উহাও দেখেন। ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী ও হাসান বাসরী (রা) ও এই অর্থ করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, রাঁসূলুল্মাহ্ (সা)

যেমন সম্মুখে দেখেন, পশচাতে তেমনি দেখিতেন। দলীল হিসাবে তিনি এই রিওয়ায়েত পেশ করেন :
"তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আমি তোমাদিগকে তোমাদের পশ্চাত দিক হইতে দেখিতে পাই"। বায়্যাব ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) দুই সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হইতে অন্য নবীর পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরিত হইয়া অবশেশে তাঁহার নবী হইয়া আত্ম প্রকাশকে আল্মাহ্ জানেন।
 ওনেন এবং তাহাদের চলাচল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


"হে নবী! যেই অবস্থাতে থাকেন না কেন এবং কুরআনের যাহা কিছু পাঠ করুন না কেন আর যে কোন কর্মকাণ্ড করুন না কেন, আমি তোমাদের উহাতে লিপ্ত থাকাকালে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি"। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)



অনুবাদ : (২২১) তোমাদিগকে কি আমি জানাইব, কাহার নিকট শয়তানরা উপস্থিত হয়। (২২২) উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর নিকট। (২২৩) উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদিগের অধিকাংশই মিথ্যবাদী (২২৪) এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে তাহারা যাহারা বিভ্রান্ত। (২২৫) ছুমি দেখ না উহারা উদভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়। (২২৬) এবং যাহা করে না তাহা বলে। (২২৭) কিন্ত্র উহারা ব্যতিত যাহার ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে বারবার স্মরণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানিবে উহাদিগের গন্তব্যস্থল কোথায় ?

তাফসীর ঃ যেই সকল মুশরিকরা ধারণা করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত সত্য নহে এবং নিজের পক্ষ হইতে কুরআন রচনা করিয়া কিংবা জিন সরদারের শিক্ষায় কুরআন সংকলন করিয়া মানুষের সশ্মুখে পেশ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, পবিত্র কুরআন আল্লাহৃর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। একজ. বিশ্বস্ত ফিরিশতা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহা শয়তানের পক্ষ ইইতে নহে। কুরআনের পবিত্র পূত পবিত্র গ্রন্থের প্রতি শয়তানের কোন প্রকার আগ্রহ থাকিতে পারে না। শয়তান তো কেবল সেই সকল লোকের কাছে আসিতেই আনন্দ বোধ করে যাহারা তাহার মত মিথ্যা ও অন্যায় কাজকে পসন্দ করে। যেমন মিথ্যাবাদী কাহিন-জ্যোতিষী। ইরশাদ হইয়াছে:


শয়তান দল যে কাহার উপর শোয়ার হয় উহা কি তোমাদিগকে আমি বলিব? সে তো প্রত্যেক মিথ্যবাদী ও অপরাধীর উপরে সোয়ার হয়। যেহেতু শয়তান মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকে যাবতীয় অন্যায় অপরাধে সে আற্মতৃপ্তিবোধ করে, অতএব এমন কুরুচি সম্পন্ন অন্যান্য লোক যেমন কাহিন ও জ্যোতিষী ইত্যাদির নিকটই সে অবতরণ করিয়া থাকে।

তাহার আসমান হইতে চুরি করিয়া কথা খনিবার চেষ্টা করে হয়ত বা গায়েবের এক আধটি কথা শুনিয়া লয় এবং উহার সহিত এক শতটি মিথ্যা কথা মিশাইয়া মানুষের

নিকট পেশ করে। যেহেতু চূরি করিয়া শ্রুত কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়। এবং পরবর্তীকালে মিলিত সকল কথাই তাহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। যেমন ইমাম বুখারী (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাহিনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : انهم ليسـوا بشئي বিভ্রান্ত। তাহারা বলিল, ఏ সকল লোক এমন কিছূ কথা ও বলে যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তখন তিনি বলিলেন :

"ঐ সত্য কথাটি হইল কোন জীনের কুড়াইয়া আনা কথা। অতঃপর সে মুরগীর মত করকরাইয়া তাহার কোন বন্ধুকে ওনাইয়া দেয় এবং ঐ বন্ধুটি উহার সহিত আরো একশতটি মিথ্যা মিলাইয়া অন্যের নিকট বর্ণনা করে"। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, হুমায়দী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বন্েেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ আসমানে যখন কোন কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফিরিশতাগণ আদব সহকারে তাঁহাদের বাহু অবনত করে। তখন তাঁহারা এমন শব্দ শ্ডনিতে পায় যেমন কোন পাথরের উপর জিঞ্জিরের শব্দ শ্রতত হয়। যখন তাহারা নিবিঘ্ন হয় তাঁহারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন, তাঁহারা বলে সত্য বলিয়াছেন। তিনিই বড়ই মহান। চাঁহাদের আলাচনা কান চুরি করিয়া ও শুনিবার জন্য জিনদের একটি দল একের উপর এক দল আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং ফিরিশতাগণের আলোচনা হইতে একটি আধটি কথা ণনিয়া একের পর একজন জিনকে ওনাইয়া দেয়। এমন কি তাহারা ঐ কথাটি কোন যাদুকর কিংবা কাহিনের নিকট বলিয়া দেয়। তখন এমন হয় যে নিচের জীনকে ওনাইবার পৃর্বেই নিক্ষিপ্ত আগুনের পিণ তাহাকে আঘাত হানে। আবার কখনও আঘাতের পূর্বেই প্ৗৗছাইয়া দেয়। কিন্তু উহার সহিত আরো এক শতটি মিথ্যা মিলিত হইয়া মানুষের কাছে পৌছাইয়া যায়। যেহেতু আসমান হইতে চুরি করা কথাটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং মানুষ অন্যান্য কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) যুহরী (র) হইতে এবং তিনি কিছু সংখ্যক আনসার হইতে অনুর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেে, লাইস (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ফিরিশতাগণ মেঘমালার মধ্যে দুনিয়ার

বিষয় সশ্পর্কে আলোচনা করেন। শয়তান ও জীনরা ঐ আলোচনা হইতে দুই একটি আলোচনা গনিয়া থাকে। ইহার পর তাহারা কাহিনদের নিকট প্ৗৈছিয়া দেয়। অতঃপর ঐ একটি সত্যের সহিত শতটি মিথ্যা মিলাইয়া তাহারা মানুষের কাছে পৌছায়। ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।


আর কবি দল তাহাদের অনুসরণ করে ঐ সকল লোক যাহারা পথভ্রষ্ট। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কাফির কবিদের অনুসরণ করে। মানব দানব হইতে ঐ সকল লোক যাহারা পথড্রষ্ট। মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেণ। ইকরিমাহ (র) বলেন, আরব কবিদের নিয়ম ছিল, তাহাদের দুই জন যদি একজন অন্য জনকে গালি দিত, তবে সাধারণ দুই ভাগে বিভক্ত ইইয়া দুইজনে সমর্থনে জড়িত ইইয়া পড়িত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করিলেনঃ


ইমাম আহমদ (র) বলেন, কুতায়রা (র) ..... আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্নাহ্ (সা)এর সহিত ‘আরজ’ নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। এমন সময় এক কবি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আমাদের সম্মুখে আসিল। তখन রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শয়তানকে ধর! কবিতার দ্বারা তাহার উদার পূর্ণ করা অপেক্ষ পূঁজ দ্বারা উদার পূর্ণ করা অধিক উত্তম।
 মাঠে ময়দানে অ‘্গির পেরেশান হইয়া ঘুর্রিয়া বেড়ায়।

আলী ইবุন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, তুমি কি দেখ না যে, তাহারা প্রতি অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকে। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হইার অর্থ করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেক কথা শিল্পে নিমগ্ন থাকে। হাসান বাসরী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদের সকল মাঠ ঘাট গুলি দেখিয়াছি, যেখানে তাহারা নিমগ্ন থাকে। তাহারা কখন ও কাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া তাহাকক আকাশে উত্তোলন করে, আবার কখনও কাহারও নিন্দা করিয়া তাহাকে ধরশায়ী করিয়া দেয়। কাতাদাহ (র) বলেন, কবিদের চরিত্র হইল, তাহারা কাহারো প্রশংসায় করিলেও অন্যায়ভাবে প্রশংসা করে আবার নিন্দা করিলেও অন্যায়ভাবে নিন্দা করে।

وَآنَّْ আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্নাহ (সা)-এর যুগে একজন আনসারী ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর কবিতার মাধ্যমে একে অন্যকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ কাওমের কিছু আহম্মক ধরনের লোক সমর্থন যোগাইতে লাগিল। এমন সময় অবতীর্ণ


আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এর বক্তব্যটি বাস্তব ভিত্তিক। কারণ, কবিরা এমন এমন কথা বলিয়া ও গর্ব প্রকাশ করে, যাহা সংঘটিত হয় নাই এবং সংঘটিত হওয়া সষ্ভব নহে। আর এই কারণে উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি কোন কবি जাহার কবিতার মাধ্যমে এমন কথা স্বীকার করে যাহার কারণে তাহার উপর শরয়ী হদ্দ ও দণ্গবিধান প্রত়োগ যাইতে পারে। তবে তাহার ঐ স্বীকারোক্তির কারণে হদ্দ কায়েম করা যাইবে কি যাইবে না? কারণ তাহারা এমন কথা বলে যাহা তাহা করে না।
'মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও মুহাম্মদ ইবন সা‘দ (র) ‘তাবাকাত’ নামক গ্রন্থে এবং যুবাইর ইব্ন বাক্কার ‘আল-ফুকাহ’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র) নুমান ইব্ন আদীকে ‘বাসরা’-এর গর্ভণর নিয়োগ করিলেন। নু'মান একজন কবি ছিলেন, একবার তিনি তাহার কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ


অর্থাৎ রূপসী সুন্দরী ইহা জানে যে, তাহাদের বন্ধু ‘মীসানে’ অবস্থান করিতেছেন। যেখানে সদাসর্বদা কাঁচের গ্লাসে মদ্যপানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। এবং যেখানে গ্রামের সহজ সরল মেয়েরা নাচে গানে মন মুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখখ। হাঁ, আমার কোন বন্ধুর পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে সে যেন উহা অপেক্ষা অধিক বড় এবং পরিপূর্ণ মদপাত্রে আমাকে পান করায়, কিন্তু উহা অপেক্ষা ছোটপাত্র আমি অপসন্দ করি। আল্লাহ্ করুন, আমীরুল মু’মিনীন যেন ইহা সম্পর্কে অবগত না হইতে পারেন। নচেৎ তাহার পক্ষে ইহা অত্যধিক কষ্টদায়ক হইবে এবং তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন"।

ঘটনাক্রমে আমীরুল মু’মিনীন তাঁহার এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! তাঁহার এই আচরণে আমি ব্যথিত। তাঁহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে সে যেন তাহাকে খবর দেয় যে, আমি তাহাকে অপসারণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহার নিকট এই পত্র লিখলেন।


তোমার আচরণের কারণে আমার শাস্তির যেই আশংকা তুমি উন্লেখ করিয়াছ, আমি উহা সম্পর্কে অবগত ইইয়াছি। আল্লাহ্র কসম, উহাতে আমি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং আমি তোমাকে তোমার দায়িত্ হইতে অপসারণ করিলাম। ইহার পর নু’মান ইব্ন আদী (রা) যখন তাহার নিকট প্রেরিত পক্রসহ হযরত উমর (রা)-এ্র নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! হে আমীরুন মু’মিনীন! আমি কখনও মদপান করি নাই। আর না কখনও নৃত্য ও গান বাজনা উপভোগ করিয়াছি। ইহা তো কেবল আমাদের মৌখিক কাব্য ছিল। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমার ধারণাও ইহাই। তবে তোমাকে আর কখনও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করিব না। ইহাই আমার অটল সিদ্ধান্ত। নু‘মান ইব্ন আদী এর স্বীয় কবিতার মাধ্যমে অপরাধের স্বীকারোক্তির পর তাহাকে হদ্দ লাগান হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যাই না। কারণ কবির এমন কথা, যাহা তাহা করে না। অবশ্য হযরত উমর (রা) তাহার অশ্লীলতা প্রকাশের জন্য তাহাকে তিরষ্কার করিয়াছেন এবং তাহাকে দায়িত্ব হইতে অপসারণ করিয়াছেন। হাদীস শরীফ বর্ণিত ঃ
لان يمثلا جوف اُحدكم تـيــا يـريـه خيـر لـه مـن ان يمتلا شـمرا -

তোমাদের কাহার ও উদর পৃঁজে পূর্ণ হওয়া অশ্লীল কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। অতএব আল্মাহ্র রাসূল, যাহার উপর কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি না কোন জ্যোতিষী হইতে পারেন আর না তিনি কবি ইইতে পারেন। কবি ও জ্যোতিষীদের অবস্থা রাসূলুল্মাহ্ (সা) এর অবস্থার মধ্যে অনেক রকম প্রার্থক্য রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে :
"আমি তাহাকে (রাসূলুল্নাহ্ কে) কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং উহা তাহার পক্ষে সমীচিন নহে, ইহা তো কেবল নসীহত ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থ আল-কুরআন"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)

ইররাদ হইয়াছে :

ইব্ন কাছীর—88 (b- )

অবশ্ৰই ইহা সপ্গানিত রাসূলের কথা। কোন কবির কथা নহে। তোমরা কমই বিশ্ধাস করিয়া থাক। আর কোন জ্যোতিষীর কথাও নহে, ঢোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। ইহ মহান রাব্সুল জালামীনের ধ্রেরিত গ্রন্থ। (সূরা হাক্কা : 80-8৩) এই সূরায়ও ইরশাদ হইয়াছ্ :

"ইহ মহান রাব্বুল আলামীনের ধ্রেরিত। জীবরাদল আলামীন ইহ তোমার অন্তরে অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীীদর অন্তূর্ভুক্ত হইতে পার। সুশ্পষ্ট আরবী ভাষায় ইহা जবতীর্ণ করা ইইয়াছে। শয়ততন ইহা বহন করিয়া আনে নাই। তাহাদের পক্কে ইহা বহন করিয়া আনা সমীচীন নহে। তাহাদিগকে ইহার হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে :



"শয়তান कাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, আমি কি উহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব? তাহারা কিছ্ড শ্তত কথা মানুষ্রে কানে ঢালিয়া দেয়। কিত্তু তাহাদের অধিকাংশই হইল ঘোরতর মিথ্যাবাদী । ঢুমি দেখ না বে, তাহারা প্রত্যেক মাঠে ময়দানে উউ্জান্তের মত ঘুরে আর তাহারা বলে উহাই যাহা ঢাহারা করে না। অবশ্যু ব্যেই সকল কবি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করে তাহারা ঐ অঅপ্ণীল কবিদের অন্তর্ভূক্ত নহে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, তামীমদারীীর আयাদকৃত গোলাম জাবূল হাসান

 ইব্ন মালিক (রা) কাঁদিতে কাদিতে রাসুলুল্মাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহারা বनिলেন, এই আয়াত যথন আল্লাহ্ অবতীী করেন, তथন তিনি জানেন যে, আমরা কবি। আর ইহাতেই আমাদের নিন্দা করা হইয়াছে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাদের
 তোমাদিগকে ঐ সকন অশ্লীন ও নিন্দিত কবিদের মধ্য হইতে পৃথক করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করে। যাহারা কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্র যিকির করে ও কাফিরদের গালির প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহারা নিন্দিত নহে। তোমরা এই

প্রকার কবিদের অন্তর্ভূক্ত। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরির (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ও বনূ নওফিলের আযাদ করা গোলাম আবূল হাসান হইতে বর্ণিত। যখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীণ হইল, তখন হাস্সান ইব্ন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে কাঁদিতে কঁদিতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) আয়াতটি পাঠ করিয়া যখন
 হইলে' এই দলর্ভূক্ত কবি, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেককাজ করে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ইকরিমাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো অनেকে এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন যে, নেক কাজ সম্পন্নকারী কবিদিগকে ঐ সকল কবিদের দল হইতে বাদ দেওয়া ইইয়াছে যাহাদের কথা ইহার পূর্বে উল্লেখ করা ইইয়াছে। কিন্ত্ এখানে প্রশ্ন হয় যে, সূরা আরা মক্কায় অবতীর্ণ, অতএব মদীনায় আনসার কবিগণ সম্পর্কে এই সূরার আয়াত অবতীর্ণ হইতে পারে কি করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু উপরোল্মিখ্তিত হাদীসগুলে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, অতএব উহার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না।

তবে উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে আনসার কবিগণের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ না হইলেও কিন্তু তাহারা আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। এমনকি ঐ সকল জাহিলী কবিগণ ও আয়াতের অন্তর্ভূক্ত, যাহারা এক কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দামূলক কবিতা রচনা করিত ও আবৃত্তি করিত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা তাওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবনের মোড় ঘুরাইয়াছে এবং তাহাদের যেই কবিতা এক সময় ইসলাম ও রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিন্দায় ভরপুর ছিল, পরবর্তীকালে সেই কবিতা দ্বারা ইসলামের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা করিয়া পূর্বের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

আব্দুল্মাহ ইব্ন যাব্আরী ইসলাম গ্রহণ করিয়া পূর্বে রাসূলুল্মাহ্ (সা) নিন্দা করিতেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তিনি তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন ।

অনুর্রপভাবে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর পরম শত্রু ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই হওয়া সত্ত্বেও কবিতার মাধ্যমে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। কিন্ত ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাঁহাকে তিনি প্রাণ প্রিয় বানাইলেন। এবং তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতা রচনা ও আবৃত্তি

করিতেন । মুসলিম শরীীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বণ্ণিত, আবূ সুফিয়ান ইবৃন হারব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি রাসূनূল্নাহ্ (সা)-এর নিকট তিনটি আরেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসৃনাল্নাহ্! আপনি মুআববিয়াকে কিতবে
 করিলেন। তিনি আরো বলিলেন, আপনি আমাকে আমীর নিযুক্ত করিবেন, যেন আমি পৃর্বে কাফিরদের নেতৃত্ দান করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতাম, অনুর্রপভাবে এখানে যেন কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিতে মুসনমানদের নেতৃত্ণ দিতে পারি। রাসুলুলাহ্ (সা) তাঁহার আবেদন মঞ্জর করিলেন। ইহা ছাড়া আরো একটি অনুরোধ তিনি করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণ্ণর পরে যাহেলী যুগের কবিরাও তাহাদের মোড় পরিবর্তন করিয়াছিন। এই কারণে ইর্যাদ হইয়াছে :


যাহার ঈমান আনিয়াছছ ও নেককাজ করে এবং কবিত ও সাধারণ কথার মাধ্যমে তাহারা আাল্াাহর যিকির করে তাহারা নিন্দিত নহে। ইহার দ্বারা পৃর্ব্বের সকল পাপ কমা হইবে।
 ইইন, আর ঐ সকন কবিগণ তাহাদের কবিতার মাধ্যমে কাফিরদের নিন্দার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিষ্ট্ হাদীসে বর্ণিত, একবার রাসূলूল্মাহ্ (সা) হযরত হাস্সান (রা)-কে বলিলেন :
"তুমি কাফিরদের গালির প্রতিবাদ্দ নিন্দা কর। জীব্রাঈল তোমার সাহায্য করিবেন"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... কা‘ব ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি নবী করীম (সা) কে বলিলেন, অাল্লাহ্ ত'আলা পবিত্র কুরजানে কবিদ্রের নিন্দামূলক আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ অনেক মুমিন তো কবি রচননা আবৃক্তি করিয়া থাকে। তখন তিনি বলিলেন ः

"মু‘মিন তাহার তরববারী ও মুখ দ্মারা জিহাদ করিয়া থাকে। লেই সত্তার কসম, যঁাহার হাতে আমার জীবন, তোমদের কবিত তো মুজাহিদগণের তীরের মত কাফিরদিগকে আघাত হানে"।
 পরিবে बে, কোন দিকে তাহাদদর মোড় ঘুরিতেছে। অর্থাৎ ঐ সকল অশ্ণীন কবি ও অন্যান্য অচিরেই তাহাদের পরিণতি জানিতে পারিবে। ইহা আল্পাহ্র সেই বাণীর মত
 কোন ওজর आপত্তির উপকার আসিবে না। সহীश হাদীসে বর্ণিত, রাসৃনूল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যুলম হইতে বাঁচিয়া থাক। যুলম কিয়ামত দিবসে অনেক
 ن কুরजান ও নবী (সা) এর নিন্দা করিত তাহাদের বুবাইয়াছেন। ইয়াস ইব্ন আবূ তাসীমাহ বর্ণনা করেন, একবার আমি হাসান বাসরীর দরবারে উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহার নিকট একজন থ্রিস্টানের লাশ লইয়া যাওয়া হইতেছিন। তিনি বলিলেন :
"अচিরেই যালিমরা জানিতে পারিবে তাহাদের পরিণতি কি ইইবে"। জাবদুল্নাহ ইবৃন আবূ রাবাহ (র) বলেন, সাফওয়ান ইবৃন মুহাইরীয (র) যখনই এই আয়াত পাঠ করিতেন তখন তিনি এত পরিমাণ কঁদিতেন বে, তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইইয়া আসিত।

ইবุন ওহ্ব (র) বলেন, ৩রাইহ ইষ্কাদ্দানী (র) তাঁহার জনৈক শাল্যেখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তাহারা যখন র্রম্ম অবস্থান করিতেছেলেন, তখন তিনি এক রাত্রেই তিনি আ৫ন পোহাইতে ছিলেন, এমন সময় একটি কাফিলা তাঁহাদের নিকট আসিয়া থামিল। ফাযালাহ ইব্ন উবাদাহ ও তাহাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত বসিলেন। রাবী বলেন, তখন আমাদের সাথী সানাত পড়িত্তেছিল যখন লে 1 আয়াতে সেই যালিমদের কথ্া উল্লেখ করা হইয়াছ, যাহারা বাইতুন্মাহকে বিধধ্ত করিবে। কেহ কেহ বলেন, यালিমদের দ্যারা মক্কা বাসীদিগকে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যুশরিকদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই ব্যাপারে সঠিক মত হইল, আয়াতের সকল যানিমকেই বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বনেন ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (র) ..... হযরতত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁহার অসিয়্যতে দুইঢি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

## বিসৃমিল্লাহির রাহমানিন রুহীম,

ইহা আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)-এর দুনিয়া হইতে বিদায়কালের অসিয়্যত। যখন কাফির ঈমান আনে, ফাজিরও তাহার অন্যায় হইতে বিরতত হয় এবং মিথ্যুকও সত্য কথা বলে।

আমি উমার ইব্ন খাত্ত (রা)-কে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করিলাম। যদি তিনি ইনসাফ করেন তবে তাঁহার সম্পক্কে প্রপাঢ় ধারণা ও প্রত্যাশা। আর যদি তিনি যুলম ও जবিচার করেন তবে আমি তে আর গায়েব জানি না।
 পারিবে"।


## তাফসীর : সূরা আন-নাম্ল <br> [পবিত্র मকায় অবতীর্ণ]



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম্র
 يُوْفُوْنَ
 يَمْمَوْنَك



অনুবাদ : (১) তোয়া-সীন; এইঔলি আয়াত জান-কুর্木জনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবে (২) পথনির্দেশ ও সুসংবাদ সু’মিনদিগের জন্য; (৩) यাহারা সালাত কায়েম কর্রে ও यাকাত দেয়,তাহারাই आখিরাত নিশ্চিত বিশ্বাসী। (8) যাহার্রা आখিরাত বিশাস করে না, তাহাদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কর্মকে আমি শোডন করিয়াছি, ফনে উহারা বিজ্রাত্তিতে ঘুর্রিয়া বেড়ায়; (৫) ইহাদিগেরই জন্য জছে কঠিন শাষ্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক क্ষত্পিস্থ। (৬) নিষয় জাপনাকে আা-কুরান দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, র্সবজ্ঞের নিকট হইতে।

जাফসীর : সূরা সমূহের ওরুুে বিদ্যমান 'মুকাত্তাআত হর্য’ সশ্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারা তরুতেই সস্পন্ন হইয়াছে।
 आয়াত সমूহ।
 বহনকার্রী। অর্থাৎ পবিত্র কুরঅানের দ্যার হেদায়াত ও সু-সংবাদ কেবন সেই লাভ করিতে পারে যেই উহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে উহার অনুসরণ করিয়াছে এবং উহার মধ্বে বিদ্যমান হকুম মুতাবিক আমল করিয়াছে। সালাত কায়েম করিয়াছু, যাকাত আদায় করিয়াছে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর্রিয়াছে, মুত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিপ্বাস করিয়াছছ, जাল মন্দ আমলের বিনিময়ের প্রতি এবং বেহেশত দোযথের প্রতি ও বিশ্বাস স্থপন কর্রিয়াছ। বেমন ইরশাদ ইইয়াহে :

"হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, এই কুরজান মু’মিনদিগের জন্য পথथ্রদর্শনকারী এবং শিফা। আর যাহারা বিশ্বাস করে না অাহাদ্রর কর্ণকুহরে রহিয়াছে পর্দ"। (সূরা হা-মীম সিজ্দা : 88)

আল্লাহ্ ত‘আলা আরো ইরশাদ কর্যিয়াছেন :

"আপনাকে প্রেরণ করা হইয়াছে বেন মুত্তাকিগণকে সু-সংবাদ প্রদান করিতে পারেন এবং ঝাগড়াটে লোকাদিগকে উীতি প্রদান করিতে পারেন"। (সৃরা মরিয়াম ঃ ৯৭)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে :

याহারা পরকানের প্রতি বিপ্ধাস রাখে না কিয়ামত সংथটিত হওয়াকে যাহারা অসষ্ব মনে করে। তাহাদের কর্মকাজকে তাহাদের জন্য আমি সু-সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

ফলে তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে। পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহা তাহাদের পার্থিব শাস্তি। অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

আর আমি তাহাদের অন্তরসমূহ ও চক্ষু সমূহকে উল্টাইয়া দিব ..... তাহাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে র়হিয়াছে কঠিন শাস্তি। আর পরকালে তাহারাই অত্যন্ত ক্ষতিগ্গস্থ হইবে। পরকালে ঐ লোক ব্যতিত অন্য কেহ ক্ষত্গ্গস্থ হইবে না।

হে মুহান্মদ! আপনি তো পরম কুশনী ও মহাজ্ঞানী আল্নাহ্র পক্ষ হইতে এই পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই তাঁহার যাবতীয় আদেশ-নিষেষে বড়ই হিক্মতওয়ানা এবং তিনি ছোট বড় সকল বস্তুকেই জানেন। তাঁহার দেওয়া যাবতীয় খবর সত্য এবং তাঁারার সকল হকুমই ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আপনার প্রতিপালক সত্য ও ইনসাফ কালেমা পূর্ণ হইয়াছে।







ইব্ন কাছীর— $8 ৫$ (৮ম)


অনুবাদ ঃ (৭) স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন মূসা ঢাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, আমি আগুন দেখিয়াছি সত্বর আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদিগের জন্য আনিব জ্বলন্ত অংগার, যাহাতে আগুন পোহাইতে পার। (৮) অতঃপর সে যখন উহার নিকট আসিল, তখন ঘোষিত হইল ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই অগ্মির মধ্যে এবং যাহারা আছে উহার চতুষ্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমাब্বিত (৯) হে মূসা! আমি তো আল্লাহ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পর্র ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল, তখন সে পিছনের দিকে ছুট্তে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল হে মূসা, ভীত ইইও না, নিশয়ই আমি এবং আমার সান্মিধ্যে রাসূলগণ ভয় করে না। (১১) তবে যাহারা যুলুম করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদিগের প্রতি আমি ক্মমশশীল, পরম দয়ালু। (১২) এবং তোমার হাত তোমার বক্ষ পার্শ্শে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও ইহা বাহির হইয়া আসিবে ত্র নির্দোষ হইয়া। ইহা ফির ‘উন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট आনিত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; উহারা ত্তা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল। উহারা বলিল ‘ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু’ (১৪) উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নির্দশন সমূহ প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহ্হাদিগের অন্তর এইশুলিকে সত্য গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হইয়াছিল।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করাইয়া বলেন যে, দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কিভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, তাঁহাকে বড় বড় নির্দশন দান করিয়া ফির‘আউন ও তাহার নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহারা সককল

নির্দশন অস্বীকার করিল, অহংকার করিল এবং হযরত মূসা (আ)- এর অনুকরণ করিতে অস্বীকার করিল। ইরশাদ ইইয়াছে :
 এবং চনিততে চনিতে রাত্রিক্রেলে পথ হারাইয়া <েলিলেন। অকস্মাৎ তিনি তৃর পাহাড়ের আওন দেখিতে পাইয়া তাহার ত্ত্রী-পরিবার কে বলিলেন :

 জ্রনন্ত অংপার নইয়া আসিব যেন তোমরা উহা দ্বারা উত্তাপ গ্রহণ কর্রিতে পার। ঘটনাঢি ठिক তেমনি ঘण্য়াছিলিল ব্যেন তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি এক মস্ত বড় সংবাদ লইয়া আলেন এবং মন্ত বড় নূর লইয়া প্রত্তবর্তন করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছছ :

অতঃপর মূসা ঐ আগুনের নিকট আগমন করিলে তাহাকে আওয়াজ করিয়া বলা হইল, যাহা আগুনের মধ্যে এবং যাহা উহার পার্শ্বে রহিয়াছে সকলই বরকতময়। হযরত মূসা (আ) ঐ অগ্নির কাছে আসিয়া ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন। একটি সবুজ শ্যামল গাছছ আগুন ধরিয়াছে। আগুন যতই উত্তেজিত হইতেছিল, গাছ ততই সবুজ ও উজ্জল হইতেছিল। হযরত মূসা (আ) মাথা তুলিয়া দেখিলেন আগুন আসমান স্পর্শ করিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, ইহা ছিল রাব্বুল আলামীনের নূর। হযরত মূসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া থামিয়া গেলেন ।

ইব্ন आব্বাস (রা) বনেন :بور ك অর্থ - আছে উহা মুবারক ও পবিত্র আর উহার পাশ্শে ব্যে ফিরিশতাণণ আছেন তাঁহারও পবিত্র। ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, ও কাতাদাহ (র) এই তাফ্সীর করিয়াছেন। ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনূস ইবন হাবীব (র) ..... आবূ মূা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূলাহ্ (সা) ইরশাদ কর্যিয়াছেন ঃ

আল্লাহ্ ত'আলা ন্দ্রিা যান না। আর তাঁহার পক্কে নিদ্র্রা সংগতও নহে। তিনিই রিযিকের পাল্লা নিদু করেন এবং «̈দूఆ তিনিই করেন। রাত্রির আমল দিবা আগমনের
 মাসউদী (র) অতিরিক্ত বলেন, আর তাহার পর্দা হইল নূর, यদি তিনি উহা উఖুক্ত করিতেন তবে তাহার তাজাল্লী ঐ সকল বস্তুকে জ্বালাইয়া ভশ্ম করিয়া দিত, যাহার ঊপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িত। অতঃপর আবূ উবাইদাহ আয়াত তিনাওয়াত করেন :
 মুররাহ (র) হইতে বর্ণিত।
 যাহা ইর্ঘ্ম করিতে পার্রে। কেহ তাঁহার সমহুল্য নাই। কোনই বস্তু তাঁহার সকল সৃষ্টি বস্যুকে বেষ্টেন করিতে সক্ষম নহে। তিনি বড়, তিনি মহান তিনি এক অদ্দিতীয়, তিনি বে-নিয়াय, তিনি সকল বস্ষুর সাদৃশ্যত হইতে মুক্ত।

হে মূসা! आমি সার্বডৌমত্বেরে কমতার অধিকারী, মহ কুশলী আল্লাহ্। আল্লাহ্ ত'আলা হযরত মূসা (আ) কে প্রথম জানাইয়া দিলেন বে, যাহার সহিত তিনি কথা বলিতেছে, তিনি তাঁহার প্রতিপালক, সার্বভৌমত্রের অধিকারী আল্লাহ, , যিনি তাঁহার সকन কার্যকলাপ ও কর্মকাত মহাকুশनী। প্রাথমিক বাক্লুাপের পর আল্লাহ্ ত'আলা হযরত মূসা (আ) তাহার হাত হইতে লাঠি ফেনিয়া দিতে বলিতেন, যেন তাহার মহান কুদ্দরতের নির্দিশনের প্রকাশ ঘটে। হযরত মূসা (আ) যখন তাহার হাত হইতে লাঠি <েनिয়া দিনেনন সাথেসাথইই উহা একটি ভয়নক অজগরে পর্রিণত ইইল। অথচ, দ্রুত
 যখন উহাকে নড়িতে দেখিল, বেন উহা একটি দ্রুতগামী সাপ। হযরত মূসা (আ) যখন
 -يُ আর আর তিনি ফির্রাইয়া তাকাইলেন না।

হে মূসা! पুমি ভয় করিও না। আমার নিকট রাসূলগণ ভয় করে না। অর্থাৎ হে মৃসা এই ভয়নক সাপকে দেখিয়া তুমি ভীত হইও না। কারণ, আমি তোমাকে রাসূল মনোনীত করিতে চাই এবং সম্মানিত নবী। जার রাসূলগণ आমার কাছে ভীত হয় না।


কিস্দু যেই অবিচার করিয়াছে, অত়ঃপর অন্যয় করিবার পর নেকী করিয়াছছ, আমি এইর্পপ লোকদদর জন্য ক্শমাকারী ও মেহেরবান।
 এক বিরাট 'সু-সংবাদ। जার তাহ হংল বেই ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করিয়া বসিন এবং পরে উহা পরিত্যাগ করিল ও তাওবা করিল, আল্লাহ্ ত'অালা এই র্রপ মানুষ্ের তাওবা কবুল করিবেন। বেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

যেই ব্যক্তি তাওবা করিয়াছে ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছছ এবং হিদায়াত গ্রহণ করিয়াছে, এই রূপ ব্যক্তির পক্ষে আমি অব্যশই বড় ক্ষমাকারী । ইরশাদ ইইয়াছে :

"আর যেই ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ্জ করে কিংবা স্বীয় আআ্ম ঊপর অবিচার করে"। এই প্রকার আয়াত আরো অনেক রহিয়াছে যাহা দ্বারা গুনাহ্গার তাওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।


আর তুমি তোমার হাত তোমার জামার বক্ষস্থলের মধ্যে দাখিল কর, উহা উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। অত্র আয়াত দ্বারা ও আল্লাহ্র মহা কুদরতে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং হযরত মূসা (আ)-এর নবুওতের এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় । আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার বক্ষস্থলে হাত पুকাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন । তিনি হাত ঢুকাইয়া যখন বাহির করিলেন তখন দেখা গেল যেন উহা নির্মল চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।
 অন্তর্ভূক্ত। আমি (আল্লাহ্) ফির‘আউনের নিকট এই মু‘জিযা ও নির্দশন দ্বারা তোমার (মূসা) শক্তি যোগাইব ও তোমার সত্যতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিব।
 মু‘জিযার ক‘থা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা :
 উহার বিস্তারি" আলোচন্লা পূর্বেই করা হইয়াছে।


অতঃপর যখন তাহাদের নিকট অর্থাৎ ফির‘আউন ও তাহার কাওমের নিকট
 ইহা তো স্পষ্ট যাদু। অতঃপর তাহারা ঐ মু‘জিযার মুকাবিলা করিবার জন্য উদ্যত হৃইল। কিন্তু তাহারা মুকবিলায় পরাজিত হইল এবং লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গেল।


আর দৃশ্যত তাহারা ঐ সকল মু‘জ্রিযা অস্বীকার করিল, কিন্ত্রু তাহারা মনে মনে বিশ্বাস করিল যে উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত এবং উহা সত্য। কিন্ত তাহারা অহংকার করিয়া উহাকে অস্বীকার করিল।
. এবং অহংকারভরে উহা অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। এই কারণণ ইরশশাদ হইয়াহে:
فَانْظُرُ كَيْفْ كَانَ عَاقِبَةُ الْمْفْسِدِيْنْ -

হে মুহাশ্মদ, এ সকন লোক যাহারা অহংকার করিয়া সত্যকে অন্ধীকার করিয়াছে এবং অনুসরণ হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের পরিণতি লক্য করুন বে, কিতবে আল্লাহ্ তাআালা তাহাদিগকে ধ্ৰংস করিয়াছেন এবং সকলেকে তাহাদ্রের পানিতে ডুবাইয়া বিলুপ্ত করিয়াছেন।

অতএব রে লোক সকল, তোমরা যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিন্ন করিতেছ এবং তাহার প্রতি আল্লাহৃর পক্ষ হইতে ধ্রেরিত সত্যকে অন্বীকার করিতেছ, তোমরা ইহা হইতে নিশিতি হইও না যে, ঢোমাদের এই কর্মকান্ডের ফলে পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের শাস্তি আসিবে না। ব্রং তাহাদের প্রতি শাস্তি আসিয়া থাকিলে তোমরা আরো অধিক শাস্তিরব্যোগ্য। কারণ মুহাম্মদ (সা) মূসা (আ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁशার দनীল মু‘জিযা হयরত মূসা (আ) অপেক্ষা অধিক শক্কিশালী। খোদ মুহাম্মদ (সা) এর সত্ত, তাঁর চরিত্র এবং অাম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্পর্কে সু-সংবাদ দান এবং তাঁহার আনুগত্ত্যের জন্য প্রতিজ্ঞ ও শপথ গ্রহণ, এই সবকিছুই তাঁহার শেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং তাহার আনুগত্যের দাবীদার। অতএব তাঁহার বির্রোধিতা করিলে পূর্ববর্তী উম্মাত অপেক্ষ অধিক শাস্তিরবোগ্য বনিয়া বিবেচিত হইবে।






অনুবাদ : (১৫) আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান করিয়াছিলাম। এবং তাঁহারা বলিয়াছিল, প্রশংসা আল্লাহৃর যিনি আমাদিগকে তাহার বহু মু’মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ দিয়াছেন। (১৬) সুলায়মান ছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল হে মানুষ, আমাকে বিহংগ কুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সকল কিছু হইতে দেওয়া ইইয়াছে। ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্পহ। (১৭) সুলায়মানের সম্মুখে সমবেভ করা হইল তাঁহার বাহিনীকে- জীন্, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগের বিন্যস্ত করা হইন বিভ্ন্ম ব্যুহে। (১৮) যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছিল, তখন এক পিপিলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে। (১৯) সুলায়মান তাহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদিগের শ্রেণীভৃক্ত কর।

তাফসীর ঃ আল্মাহ্ তাআলা তঁহারার প্রিয় দুই বান্দা হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আ)-এর প্রতি বেই বিশেষ নিয়ামত দান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে যেই বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন, ইহালৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন, একদিকে তাহাদিগকে সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় ক্মতা করিয়াছিলেন অপরদিকে নবুওয়াতও রিসালাতের মহতি মর্যাদায়ও তাহাদিগকে ভৃষিত করিয়াছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ইহাই আলোচনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :

আর আমি দাউদ ও সুলায়মনককে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিলাম। আর তাহারা বলিল, সকন প্রশংসা সেই আল্নাহৃর জন্য যিনি আমাদিগকে বহ্হ মু’মিন বান্দাগণেন মধ্যে মর্যাদা দান করিয়াছেন।

ইব্ন অবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিশাম (র) ..... হিশাম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন আবদুল आयীয (র) निशिলেন, আাল্লাহ্ ত'অাना কোন বাদ্দাকে নিয়ামত দান করিলে লে বেন আল্নাহ্র হামদ ও প্রশংসা করে। উহা আল্লাহ্র নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম। यদি তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ হও তবে পবিত্র কুরজান পাঠ করিতে উহাতেই ইহা বিদ্যমান। ইরশাদ ইইয়াছে :


হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে বে নিয়ামত দান করা হইয়াছিল উহা অপেশ্ষা আর কি উত্তম নিয়ামত হইতে পারে?
 উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন সয়্র্জ্য ও নবুওয়াত্। এখান্ন মালের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নহে। যদি মালের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হইত, তবে এই উত্তরাধিকারী কেবল হयরতত সুলায়মান (অ) পাপ্য ছিল না। বরং হযরুত দাউদ (অা) এর অনেক সন্তান ছিন, তাহারা উহার অধিকারী হইতেন। ঢাঁহার ত্ত্রী হিলেন এ্কশত। অতএব এখানে সাম্রাজ্য ও নবুওয়াতের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য। কারণ আন্বিয়ায় কিরাম কাহাকেও মালের উত্তরাধিকারী করেন না। टেমন রাসূল্ন্নাহ্ (সা) ইরশাদ কর্যিয়াছেন :

"আমরা নবীদের জামায়াত কাহাকেও ওয়ারিস করি না। আমাদের পরিত্যজ্য সস্পদ সাদাকার মালে পরিণতি হয়"।


সুলায়মান (আা) বলিলেন a হে লোক সকন! আমাদিগকে পাখীর ভাযা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল বস্సু ইইতে দান করা হইয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ) আল্নাহ্র দেওয়া সকন নিয়ামাত্রে কথা উল্লেখ করিয়াছেন পার্থিব স্রাজ্য মানব-দানব ও সকল প্রাণীর উপর কর্ত্থক সকন পাখী ও জীবयত্ভুর ভাষাও তিনি জানিতেন। ইহা এমনকি আল্ণাহর বিশেষ দান যাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। কোন কোন

লোকের এই উক্তি বে, হযরত সুনায়মান এর পূর্বে জীবयন্ूু ও মানুষের মতই কথা বলিত। তাহাদের এই মন্ত্য সশ্পৃর্ণ মূর্খতার ঊপর নির্ভরশীল। যদি বাঙ্তবিক বিষয়াটি এমন হইত তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর আর কি বৈশিষ্ট ছিল। কারণ তিনি ছাড়াই जন্যান্য সকলে ঢো পাখী ও জীবজন্ত্রুর কথাবার্ত ఆনিত এবং তাহাদের কথাবার্তা বুঝিত। ব্যুত তাহাদের এই মত্ত্য ঠিক নহে। প্রাণীকৃলের সৃষ্টি आদী হইতে এই পর্যন্ত একই নিয়ম্ম ও একই পদ্ধতিতে সৃট্টি করা হইয়াহে। ব্ততঃ হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ পাখী-পদ্মী ও মাঠে ময়দানে জীবজন্তूর কথা বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। এই কারণে ইরশাদ ইইয়াছে :


পাঘীর ভাযা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছ্ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য
 আমাদের উপর ইহা সুশ্প্ষ অনুমহ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, কুতায়রা (র) ..... আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্बাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হयরত দাউদ (অা) ছিলেন অত্যধিক মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন সমস্ত দ্বার রুপ্ধ হইত। অতএব কেহই তাঁার ঘরে প্রবেশ করিত সক্ষম হইত না। রাসূনুল্ধाহ্ (সা) বলেন, একবার হযরত দাউদ (আ) ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং সমস্ত দ্বার বন্ধ করা হইল। অতঃপর তাহার একজন त্তী হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে তাকাইয়া লেখিতে পাইলেন বে মধ্যে ভাগে এমন একজন পুরুু্ দভ্ভায়মান। হযরত দাউদ (আ)-এর শ্রী বলিলেন, এই লোকটি কিভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অথচ, সকন দরজা র্র্দ্ধ। আল্লাহর কসম, হযরত দাউদ (অা)-এর নিকট তো আমরা বড়ই লাঞ্ছিত হইব। কিছুহ্ষণ পর হযরত দাউদ (আ) যখন ঘর্রে প্রবেশ করিলেন, তখন ও ঐ পুরুু লোকটি বাড়ীর দজায়মান। হযরত দাঊদ (আ) তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞা করিলেন, তুমি কে? লোকটি বলিল, আমি লেই ব্যক্তি বে কোন বাদশাহকে ভয় করে না এবং কোন প্রতিবক্ধক তাহাকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। তথন হযরুত দাউদ (আ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, নিষ্য় আপনি ‘মালাকুল মাওত’ আল্ধাহর নির্দেশকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর হ্যরত দাউদ (আ) কম্বল มুড়ি দিয়া শয়ন কর্রিলেন। এবং তাঁহার রহহ্ কবय করা হইন এবং তখন সূর্य উদয় হইল। হযরত সুলায়মান (আ) পাখীকে বলিলেন, তোমরা হযরত দাউদ (আ) এর উপর ছায়া করিয়া রাখ। পাখী দল তাঁার ঊপর এমনি ছায়া কর্রিয়া রাখিল বে সারা যমীন অశ্ধকারচ্ছ্ন হইল। অতঃপর হযরুত সুলায়মান (অ) পাখী দলকে বনিলেন, তোমরা এক এক করিয়া তোমাদের ডানা ঔটাইয়া লও। হযরত আবূ হরায়রা (র) বলেন, পাখী দল ইব়न কাश্রী-8৬ (৮হ)

কিভাবে ডানা ঔটটইয়া লইন? ইহার জবাবে রাসূনুন্ধাহ্ (সা) তাঁহার হাত ঔটাইয়া দেখাইলেন। সে দিন শকূন অধিক ছায়া দান করিয়াছিন।


আর সুলায়মান -এর সম্থুর্ধে তাহার সকল সেনাদল মানব দানব ও পাখী দল এক্রিত কর়া হইল এবং সকল ল্রেণীকে পৃথকপৃথক করা হইল। কিন্ত হযরত সুলায়মান (অ) সবচাইতে নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তাহার পর জীন জাতি আার পাখী দল তাঁহার মাথার উপরে গরম ও প্রখর রৌ্র হইলে তাহারা ডানা দিয়া ছায়া দান করিত।

نَهُ কাহারও স্शান অত্র্রিম করিতে না পারে। যেমন আজকাল সয়াটরা সেনাদনকে শ্রেণী বিন্যাসে সুশুংখল করিয়া থাকে।
 চলিত্তে লাগিলেন এবং চলিতে চনিতে যখন পিপীলিকার ময়দানে আগমন করিলেন :



তোমরা তোমাদের বাসস্থান প্রবেশ কর সুলায়মান ও তাহার সেনাবাহিনী যেন তোমাদিগকে তাহাদের অজান্তে পিষিয়া না মারে।

ইব্ন আসাকির (র) ইসহাক ইব্ন বিশ্র (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে, এই পিপীলিকাটির নাম ‘হারস’ এবং ‘বনূ শীসান’ নামক গোত্রের সহিত ইহা সম্পক ছিন। পিপীলিকাটি লেংড়া ছিন এবং উহা চিতা বাঘের ন্যায় লন্না ছিন। পিপীলিকাটি অন্যান্য পিলীলিকার দলের পিষিয়া যাইবার আশংকা কর্রিতেছিন। অতএব সে সকনকে নিজ নিজ বাসস্হানে প্রবেশ করিতে হকুম করিল। হयরত সুলায়মান (আ) ইহা বুক্রিতে भाরিলেন।



অতঃপর তিনি তাহার কথায় যূদू হাসিয়া বলিলেন এবং বनিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাক্ক আমার প্রতি দেওয়া নিয়ামতের ঔকুর করিবার তাওফীক দান করুন। অর্থাৎ হে আমার পতিপালক! পাখী ও জীবজন্বুর ভাষা শিক্কা দিয়া এবং আমার আব্বা এবং অাম্মাকে আপনার অনুগত বানাইয়া বেই অনুগ্গহ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি এবং আমাকে উহার খকুর আদায় করিবার তাওষীক দান কর্নু।
 দান করুন ।


আর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন তখন আমাকে আপনার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত করুন ।

কোন কোন তাফ্সীররকার্রে মতে পিপীলিকার ঐ ময়দানটি সিরিয়াতে অবস্থিত। পিপীলিকাটির মাছিন ন্যায় দুইটি ডানাও ছিল। এই সকন কথার তেমন কোন তরুত্ন
 অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আা)-এর এই পিপ্পীিকাটি চিতাবাঘের মত ছিন। রিওয়া়্েতের মধ্যে الذبـاب রহিয়াহে। কিত্তু আসলে الذبـاب সুলায়মান (অা) এর পिপীলিকা মাছির মত ছিল। ذباب শব্দটি ভুল निপिবদ্ধ করা হইয়াছে। মোটকথা হযরত সুলায়মান (আ) পিপীলিকার কথা বুঝিয়াহিলেন এবং উহার মত্ত্য ఆনিয়া হাঁসিয়া হিনেন। ইহা অতি বড় ওুতত্বের দাবী রাた্থ।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ নাজীহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার इযরত সুলায়মান (অ) পানির জন্য দু’আ করিবার জন্য মাঠ বাহির হইলেন, পてে তিনি দেখিলেন, একটি পিপীলিকা চিৎ হইয়া আসমানের দিকে পা দিয়া পানির জন্য দুজা করিতেছে। লে বলিতেছে :

## 

"হে আল্নাহ! আমরা তোমার সৃষ্ট জীবের রকটি তোমার পানি পান হইতে আমরা बে-নিয়ায নহি। यদি তুমি পানি দান না কর তবে আমরা ষ্রংস হইয়া যাই্য। ইহা ৎনিয়া হযর্ত সুলায়মান (আ) সাথীগণকে বলিলেন, তোমরা ফিন্রিয়া যাও। অন্যের দু‘আর কারণণ তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত, आা্ুর রাজ্জাক (র) ..... হयরত আবু হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে, রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বর্ণনা করেন, একবার একটি পিপীলিকা একজন নবীকে দংশন করিল, ফলে তিনি পিপীলিকার পূর্ণ এলাকা জ্বালাইয়া দেওয়া হকুম দিলেন এবং তাঁহার হকুমে সকনকে জ্রানাইয়া দেওয়া হইন। অতঃপর নবীর প্রতি আল্লাহ্ ত'অালা ওহী প্রেণণ করিলেন, ‘একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে বলিয়া তুমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারী পূর্ণ একটি প্রাণী জাত্তিকে ঞ্বংস করিয়া দিলে। ঐ একটি পিপীলিকা মারিলেন না কেন বে তেমাকে দংশন কর্রিয়াছিল?


अনুবাদ : (২০) সুলায়মান বিহংগ দলের সন্ধান লইল এবং বলিল ব্যাপার কি? হুদহুদকে দেখিতেছি না যে, সে অনুপস্থিত কি? (২১) সে টপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহ্াকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাই করিব।

ঢাফসীর ঃ মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্ন জুবাইর (র) এবং অন্যান্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুদহুদটি ভূতাত্ত্বিক ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে পানির সন্ধান দিত। তিনি যখন কোন জংগল কোন ময়দান অতিক্রম করিতেন, তখন পানির প্রয়োজন হইলে তিনি হুদহুদকে ডাকিতেন। সে ভূমি জংগল হইতে ঠিক তেমনিভাবে পানি দেখিতে পায়। হুদহুদ যখন হযরত সুলায়মান (আ)-কে পানির. সন্ধান দিত, তখন তিনি কোন জীনকে ভূমি খনন করিয়া পানি বাহির করিতে নির্দেশ দিতেন এবং সে ভূমির গহবর হইতে পানি বাহির করিয়া আনিত। একবার হ্যরত সুলামান (আ) এক ময়দানে অবতরণ করিলেন, তিনি হুদহুদ পাখীকে খুঁজিলেন কিন্তু উহাকে না পাইয়া বলিলেন :
 পাখীকে র্জৈখিতেছি না ? না কি সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) অনুরূপ এক হাদীস় বর্ণনা করিলেন, তখন উপস্থিত লোকজননের মধ্যে নাফি ইব্ন আযরাক নামক একজন খারেজী ছিল এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি বহু আপত্তি উত্খাপন করিতেন। সে বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! থাম, আজ তো তোমার পরাজয় বরণ করিতে হইবে। হযরত বলিলেন ঃ কারণ। সে বলিল, তুমি হুদহুদ সম্পর্কে বলিতেছ যে, উহা ভূমির গহবরে পানি দৈখিতে পায়। এই কথা সত্য হইতে পারে কি ভাবে? অথচ, একটি বালক উহাকে শিকার করিবার জন্য জাল বিছাইয়া উহার উপর মাছি ছড়াইয়া দেয়। হুদহুদ আহারের সন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলে বালক ঐ জালের সাহায্যে হুদহুদকে শিকার করিয়া বসে। অথচ, তুমি না বলিতেছ, ভূমির গহবরে হুদহুদ পানি দেখিতে পায়। তখন ইব্ন আব্বাস (রা)

বলিলেন, যদি হুমি ইহা না ভাবিতে যে ইব্ন আব্dাস (রা) আমান প্রশ্নের উত্তু দিতে সক্ষম নহে তবে আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, দেখ যখন কাহার ভাগ্যলিপি সমাগত হয়, তখন তাহার চঙ্কু অন্ধ হইয়া যায় এবং বিবেক বুদ্ধি অচন হইয়া পড়ে। তখন নাফি বলিল, আল্লাহ্র কসম, আমি আর কখনও তোমার সহিত কুরজান সশ্পর্কে ঝাগড়া করিব না।

হাফিয ইব্ন আসাকির (র) আবদুন্নাহ্ বারযীর এর জীবনী আলোচনা লিখিয়াছেন, তিনি একজন নেক ও সৎব্যক্তি ছিলেন, সোমবার ও বৃহশ্পতিবার তিনি নিয়মিত সাওম রাখিতেন। তাহার চক্কু টেরা ছিন, তাহার বয়স ৮০ তে পৌছছ্যাছিি। ইবৃন আসাকির স্বীয় সনদদ আবূ সুলায়মান ইব্ন যায়িদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একবার আবূ আবদুল্बাহ বারা|यীর নিকট তাহার টেরা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহার উত্তর করিলেন না। आবূ সুলায়মান তাহার নিকট কয়েক মাস যাবৎ একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ফলে একদিন তিনি বনিলেন, একবার খুরাসানে দুই ব্যক্তি তাহার নিকট বারযা নামক গামে অবতরণ করিল। এবং উভয়ই তাহার নিকট তাহাদের উপত্যকায় লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। আমি তাহাদিগকে তথায় লইয়া গেলাম। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দুলা বাহির করিল এবং বুখ্র নামক অনেক সুগক্ধি জ্ভালাইতে ওরু করিন। এমনকি গোটা উপত্যকায় সুগক্ধি হইয়া উঠিন। এবং চর্তুদিক হইতে সাপ একত্রিত হইতে লাগিল অথচ, তাহারা নিচিচিত বসিয়া রহিল। কোন একটি সাপের প্রতি তাহারা জ্রক্ষেপ কর্নিল না। অবশেবে একটি সাপ আসিল উহা স্বর্ণ্রে মত উজ্জ্ন। সাপ্টি দেখিয়া ঢাহারা দার্নু প্রশান্তি লাভ করিল। তাহারা বলিল, সমম্ত প্রশ্যসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি আমাদের সফরককে ব্যর্থত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহারা সাপটি ধর্রিয়া উহার চক্কুতে সনাই ঢুকাইয়া নিজেদের চক্ষুর মধ্যে লাগাইল। তাহাদের নিকট আমার চক্ষুতেও একটি সনা লাপাইতে অনুরোধ কর্নিলাম। কিনু তারা অন্বীকার করিল। তবুও বারবার তাহাদের নিকট আমি অনুরোধ করিতে থাকিলাম এবং তাহাদিগকে ধন-সস্পদ̆র লোড দিলে, তাহারা জমার চক্ুুতে সলা লাগাইল। তখন यมীন আমার কাছে আয়নার মত মনে হইতে লাগিল, উপরের জিনিস বেমন আমি দেथिতে পাইলাম যমীনের নীচের জিনিসও আমি তেমনি দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে বলিল, ঢুমি কিচু দূর আমাদের সংণগ চল। আমি তাহাদের সংণে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন তাহারা গ্রাম অত্ক্র্ম করিল। তখন উভয়ই আমাকে উভয় দিক হইতে চাপিয়া ধরিল এবং আমাকে বাধিয়া একজন তাহার হাত আমার চক্কুর মধ্যে

एুকাইয়া দিল এবং আমার চফুু উপড়াইয়া উহা নিক্ষেপ করিল। এবং আমাকে ঐ অবস্থায় রাথিয়া তাহারা উধাও ইইল। আমি ঐ অবস্থায় সেथানে পড়িয়া রহিলাম। ঘটনাচ心্রে একটি কাফিলা ঐ স্থান দিয়া অতিক্রুম করিল। আমার প্রতি তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বক্ধন হইতে মুক্ত করিল, ইহাই হইল আমার চক্ষু অক্ধ ৃইবার কারণ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী’ ইব্ন হ্যাইন (র) ..... হাসান হইতে (র) বর্ণিত বে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর হুদহूদ এর নাম ছিন ‘আাব্য’। মুহাম্মদ ইসহাক (র) বনেন, হযরত সুলায়মান (আ) যখন প্রাতঃকানীন দরবার ‘‘হूহহদ’কে অনুপস্থিত পাইলেন তখন তিনি বলিলেন :

হুদহুদকে আমার চক্কু দেথিতে ভূন করিত্তে? না কি বাস্তবিক অনুপস্থিত রহিয়াছে। বর্ণিত আছে বে, সর্বপ্রকার পাথীর ঝॉক প্রত্যহ হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে ঊপস্থিত হইত।
 হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, তিনি এই আয়াতে অর্থ করেন, आমি অবশ্যুই উহার পালক তুলিয়া ফেলিব। आবদ্দুল্নাহ্ ইব্ন শাদাদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল ‘পানক তুলিয়া রৌদ্রে ফেনিয়া রাখা"। উনামায়ে সালাফ্ের অনেকেই এই অর্থ

 করিবে। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ এবং আব্দুল্নাহ ইব্ন শাদ্mাদ (র) বলেন, হুদহুদ যখন ফिরিয়া आসিল, তখन অन্যান্য পাখী তাহাকে বলিল, হযরত সুলায়মান (অা) তোমাকে হত্যা করিবার জন্য শপথ করিয়াছেন। হুদহদ বলিল, তিনি কি ইস্তিস্না করিয়াছ্ন? তাহারা বলিল शः, তিনি ইস্তিসনা কর্রিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন, यদি যুক্তি সংগত কারণ পেশ করিতে পার, তবে অবস্থার অবশ্য মুক্তি পাইতে পার। হুদহুদ বলিল, তাহা হইলে आমি মুক্তি পাইব। মুজাহিদ (র) বলেন, ‘শেহেতু লে তাঁহার মাক়়র সহিত সদ্ব্যবহার করিত এই কারণে সে মুক্তি পাইয়া গেন’।



لا يَهِّدُونْ


অনুবাদ : (২২) অনতিবিলম্বে হৃদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন, আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং সাবা হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। (২৩) আমি একজন নারীকে দেখিয়াছিলাম, উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। (২8) আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্র পর্রিবর্তে সূর্यকে সিজ্দা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদ্দিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে ফলে উহারা সৎপথ পায় না। (২৫) নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে, উহারা যেন সিজ্দা না করে আল্লাহকে यিনি আকাশমণুনী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন । তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর। (২৬) আল্লাহ, ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহান আরশের অধিপতি ।
 जब्र সময় जনুপস্থিত থাকিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং হয়রত সুলায়মান (অা)-কে বলিল ঃ
 आপনি অবগত হইতে পার্রিয়াছেন আর না আপনা নক্কর ও সেনাবাহিনী।
 'रिময়ারা কাঁওমকে বলা হয়। তাহারা তখন ইয়ামানের শাসক গোষী ছিন। অতএব
 শাসনকার্य পরিচাননা করিতে পাইয়াছি। হাস্সান (র) বলেন, ঐ মহ্লিার নাম ‘বিলকীস ¡বন өরাহবীল’।

কাতাদাহ (র) বলেন, বিলকীসের আম্মা ছিন এক মহিনা জিন। তাহার পায়ের শোাশশ পে্র পাক্যের মত ছিন। যুহাইর ইব্ন মুহাম্যদ (র) বলেন, সাবারাণীর নাম ছিন বিলকীস ইবন ঔরাহবীল। ইব্ন মালিক ইবন্ রাইয়ান (র) বলেন, তাহার আম্মার নাম ছিল ‘ফার্রিগা’ তিনি মহিলা জিন ছিলেন।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, তাঁহার নাম ছিল বিলকীস বিনত যিসরাখ আর তাঁহার মাতার নাম ছিন বালতাআা। ইবৃন আবূ হাত্মি (র) বলেন, আनী ইব্ন হাসান (র) ..... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলকীসের সহিত এক লক্ষ সৈন্য দল ছিল। এবং প্রত্যেক দলে এক লक্ষ সৈন্য ছিন। আ'মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ‘সাবা রাণীী’ অধিনে বার হাজার সৈন্য ছিল এবং বারো হাজার প্রত্যেক দলের অধীনে এক লঙ্ফ ভ্যো্গা ছিন।

 জন। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দশ হাজার লোক ছিন। ‘সান্জা’ হইতে তিন মাইল দূরে ‘মা‘অারিব’ নামক দেশে তাহার রাজত্ প্রতিষ্ঠিত ছিন। এই মতটি অধিক বিe্ধ বनिয়া তাফসীরীকারদের মত।

 তাহার এক বিরাট সিংহাসন ছিল, স্বর্ণ ও নানা প্রকার মূল্যবান পাথর দ্ঘারা সজ্জিত ছিন। যুবাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন, বিলকীলের সিংহাসনটি ছিল স্বর্ণ, ইয়াকৃত, যবরজদ ও মুক্তার তৈরী। উহার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত ও প্রস্থ ছিল আশি হাত। মহিলাগণ তাহার সেবিকা ছিল এবং ইহার জন্য ছ়যশত মহিনা নিল্যেজিত ছিন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, সিংহাসনটি একটি অতি মযবৃত ও ডঁচূ প্রাসাদদ ছিল। উহার পৃর্ব দিকে ত্তিনশত জানালা ছিল এবং উহার পশিম দিকে ছিন তিনশত ষাটটি। প্রাসাদটি এমন পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল বে, প্রতি দিন উহার একটি দিয়া সূর্যের কিরণ প্রাসাদে প্রবেশ করিত এবং উহার সম্মুখ্ত আর একটি জানালা দিয়া অत্ত যাইত এবং তাহারা সকালে বিকালে ঐ সূর্ব্রে সিজ্দা করিত। এই কারণে হুদহুদ হযরত সুলায়মান (অ) বলিয়া ছিলেন ः

## 

আর আমি উহাকে ও উহার কাওমকে সূর্থের সিজ্দা করিতে দেথিয়াছি। আর শয়তান তাহাদের আমলসমৃহকে সজ্জিত করিয়া দেখায়। এবং সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত রাথে। আর সঠিক পথ মহান আল্লাহ্র সিজ্দা করা অন্য কাহাকেও শরীক না করা। অন্য কোন নক্ষত্রকে সিজ্দা করা যাইবে না। বেমন ইরশশাদ ইইয়াছে :


দিবারাত্র সূর্यচ্দ্র ও তাহার নিদ্রশন সমূহের অন্ভূক্তক্ত।. তোমরা সৃর্যকে সিজ্দা করিও ना আর চন্দ্রের সিজ্দা করিও না। বরং সেই মহা সত্তাকে সিজ্দা কর যিনি ৫ সকল বষ్ু সৃষ্টি করিয়াছ্রে। यদি তোমরা বাস্তবিক তাহারই ইবাদত করিয়া থাক। কেহ কেহ এখানে পড়িয়া থাকেন। إ استفهامـيـه ব্যবহৃত হইয়াছে। ᄂ িি নিদা এর জন্য ব্যবহৃত। কিন্মু উহার মুনাদা এখানে উহ্য
 সিজ্দা কর।

यिনি आসমান यমীনে নিহিত বস্লুকে বাহির করেন। आनী ইব্ন আবূ তালিব (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, الخب؛ অর্থ নিহিত বস্মু। ইকর্রিমাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) এবং আরো জনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) বলেন, الخب অর্থ পানি। অাদ্ूর রহমান ইবৃন यায়িদ ইবৃন আসলাম (র) বলেন :

ইব্ন কাছীর—8१ (৮ম)

আসমান ও যমীনে নিহিত বস্তু হইল উভয়ের মধ্যে বেই রিযিক রহিয়াছে। অর্থাৎ आসমানের পানি এবং যমীনের বৃক্ষনতা। সাথে অধিক সামজশীন। কারণ হুহহদ -এর মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা এই বৈশিষ্য রাখিয়াছেন বে, যমীনের তলদেশে পানি প্রবাহিত হইতে দেখিতে পায়।
"তোমরা আল্নাহ্ হতে যাহা কিছু গোপন কর, তিনি উহা ও জানেন। আর বেই সকন কাজ কর্ম ও কথাবার্ত প্রকাশ কর উহাও জানেন। আয়াতটির বিষয়বব্থু এই আয়াতের অনুর্রপ :

"তোমাদের বেই ব্যক্তি নীরবে কথা আর বে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বনে, বেই ব্যক্তি রাত্রের অক্ধকারে গোপন থাকে আর দিনের আলোর মধ্যে চলাচল কত্র সকনেই আল্লাহুর নিকট সমান"। (সূরা রাদ : ১০)

"আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি"। जাল্লাহ সমষ্ত মাথ্লূক্কে মধ্যে অরশ অপেক্ষ বড় আর কিছুই নাই।

বেহেতু হুদহুদ পাখী কন্যাণণে প্রতি, আল্লাহ ইবাদতের প্রতি আহবানকারী এবং যে তাহারই সিজ্দা করিবার জন্য দাওয়াত দেয়। এই কারণে উহাকে হত্যা করিবার জন্য নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমাদ ইবৃন মাজাহ (র) হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বনেন, রসূনুল্লাহ (সা) চার প্রকার জীব হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন (১) পিপীলিকা (২) মৌমাছি (৩) হুদহूদ (8) ও घুঘু পাখীর ন্যায় মাথা মোটা সাদা পেট ও সবুজ পিঠ বিশিষ্ট পাখি । হাদীসটি সনদ বিশুদ্ধ।




অনুবাদ ঃ (২৭) সুলায়মান বলিল, आমি দেখিব তুমি সত্য বলিয়াছ না তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) যাও আমার এই পত্র নইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর। অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া কি? (২৯) নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ!আমাকে এক সম্মনিত পত্র দেওয়া হইয়াছে (৩০) ইহা সুলায়মানের পক্ষ হইতে এবং ইহা পরম দয়ালু অতি দয়াবান আল্লাহ্র নামে (৩১) অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

তাফসীর ঃ হুদহুদ আসিয়া হযরত সুলায়মান (আ)-কে ‘সাবা’ জাতির রাজতৃ সম্পর্কে খবর দিয়াছিলেন। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন আল্লাহ্ তা‘আলা উল্লিখিত আয়াতে উহা উন্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :
تَالَ سْنَنْظُرُ اَصَدَتْتْ اَمْ كُنْتْ مِـنَ الْكَاذِبِيْنَ ـ
"হে হুদহুদ! তুমি সত্য বলিয়াছ না কি মিথ্যা বলিয়াছ, উহা সত্ণর আমি দেখিয়া লইব।


তুমি আমার এই চিঠি লইয়া যাও এবং তাহাদের নিকট ইহা রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া থাক। অতঃপর তাহারা ইহার কি জবাব দেয় উহার অপেক্ষা কর। হযররত সুলায়মান (আ) বিল্কীস ও তাঁহার কাওমের নিকট একটি পত্র লিখিয়া হুদহুদ এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং হুদহুদ উহা বহন করিয়া লইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পাখীর অভ্যাসনুসারে হুদহুদ স্বীয় ডানায় বহন করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ বলেন, হুদহুদ তাহার ठোঁটে করিয়া নইয়াছিল। এবং বিলকীসের দেশে বহন করিয়া তাঁহার প্রাসাদের তাহার একান্ত নির্জন কুটিতে জানালার ফাঁক দিয়া তাহার কাছে নিক্কেপ করিয়াছিল। এবং আদব পালনার্থে হুদহুদ একপাশ সরিয়া থাকে। বিলকীস উহা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়ে এবং চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে খুরু করে। চিঠির মধ্যে যাহা ছিল তাহা এই ঃ


এই চিঠি সুলায়মানের পক্ষ ইইতে প্রেরিত। পরম করুণাময় আল্মাহ্র নামে শুরু করিতেছি, যিনি বড়ই মেহেরবান, তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার নিকট মুসলমান হইয়া উপস্থিত হও। বিলকীস পত্রখানা পাঠ করিয়া তাহার মন্ত্রী পারিষদবর্গের সদস্যগণকে একত্রিত করিল এবং বলিল :


হে আমার মন্ত্রী পারিষদের সদদ্যবৃন্দ! আমার নিকট একখানা সম্মানিত চিঠি প্রেরণ করা হইয়াছে•


আর চিঠিখানি সুলায়মানের পক্ষ হইতে প্রেরিত যাহার বিষয়বস্তু করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি, যিনি বড়ই মেহেরবান। তোমরা আমার উপর বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার কাছে মুসলমান হইয়া উপস্থিত হও। বিলকীস চিঠিখানা সন্মানিত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, উহা একটি পাখী বহুন করিয়া আানিয়াছিল এবং পাখীটি চিঠিখানা পৌছাইয়া তাঁহার সম্মানার্থে একটু সরিয়া দাড়াইলেন। এইরূপ প্রশিক্ষণ মহা সম্রাট ছাড়া আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে।

মন্ত্রী পরিষদের সকলেই ইহা বুঝিতে পারিল যে, চিঠিখানা আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত। চিঠিখান ছিল অত্যন্ত লালিত্য ও মাধুর্যপূর্ণ। অতি সংক্ষিপ্তভাবে পরিপূর্ণভাবে মনের ভাষা প্রকাশ করা হইইয়াছে।

উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে কেহ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখে নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই মর্মে একটি হাদীস ও বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি বলেন আমার পিতা ..... ইব্ন বুরায়দা (রা).হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন :

আমি এমন একটি আয়াত জানি যাহা হযরত সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ)-এর পরে আমার পূর্বে কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই আয়াতটি কি? রাসূলুল্লা (সা) বলিলেন, মসজ্দিদ হইতে আমি বাহির হইবার পূর্বে

আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গেলেন এবং তাঁহার এক পা দর়জা ইইইতে বাহির করিলেন, তখন আমি মনে মনে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ভুলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, আয়াতটি হইল ঃ

হাদীসটি গরীব, উহার সনদ যঈফ। মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখিতে আরম্ভ করেন।
 উপর বাড়াবাড়ী করিও না"।
 অর্থ, তোমরা অহংকার করিও না, সত্য গ্রহণ করিতে বিরত থাকিও না বরং তোমরা মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) বলেন, তোমরা অনুগত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

~ س *

##  


অনুবাদ ঃ (৩২) সেই নার্রী বনিল, হে পারিষদবর্গ!আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা ঢো তোমাদিগের উপস্থিতিত্তই

করি। (৩৩) তাহারা বলিল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, আদেশ করিবেন ঢাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। (৩৪) সে বলিল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে, ইহারাও এইরূপ করিবে (৩৫) আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি দূতেরা কি লইয়া ফিরিয়া আসে।

তাফসীীর ঃ বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি পাঠ করিয়া তাহার মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন ঃ


হে পারিষদবর্গ! আমার এই বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ দাও, আমি তো তোমাদের মত ছাড়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।

তাহারা বলিল, আমরা শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধা। বিল্কীসের মন্ত্রী পরিষদ প্রথম তাহাদের সংখ্যা ও শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া এবং পরে তাহার উপরই সকল কর্তৃক ন্যস্ত করিল। তাহারা বলিল ঃ

## 

আমরা আপনার বে কোন নির্দেশ পালন করিতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করিতে চাহিলে আমরা উহার পূর্ণ শক্তির অধিকারী। তবে আপনি আমাদিগকে কি নির্দেশ দিবেন সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখুন। বিলকীসের পরমর্শদাতাগণ যখন তাহাদের বক্তব্য পেশ করিল, তখন তিনি যেহেতু তাহাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী এবং সুলায়মান সম্পর্কে অধিক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানিতেন যে সুলায়মান (আ)-এর সহিত মুকাবিলা করা তাঁহার পক্ষে সষ্ভব নহে। মানব দানব ও পশ পক্ষী ও তাঁহার নির্দেশের দাস এবং সকলেই .তাঁহার সেনাবাহিনীর সদস্য। ‘হুদহুদ’এর পত্র বহনের ঘটনা দ্বারা তিনি এই বিষয়ে আরো অধিক নিমিচিত ইইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে রীতিমত ভীত। যুদ্ধ করিলে তিনি কাওমের আমীর ও সর্দারগণকে ধ্ধংস করিবেন। এই কারণে তিনি বলিলেন ঃ

রাজা বাদশাগণ যখন কোন জনপদে জোরপৃর্বক প্রবেশ করেন, তখন তাহারা উহার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করেন। অর্থাৎ জনপদের শাসক মণ্ণলী ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে লাঞ্ছিত করেন। হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হয়, না হয় ज্ञেপ্তার করা হয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন, ‘বিল্কীস’ যেই ব্যক্তব্য পেশ করিয়াছেন যে, রাজা বাদশাহগণ জনপদে জোরপূর্বক প্রবেশ করিলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করেন। আল্মাহ্ তাআলা তাহার এই কথার সমর্থনে বলেন ঃ
 এই বক্তব্য ও মন্তব্যের পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহিত সন্ধির মনোভাব পোষণ করিয়া বলিলেন :

হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট ঢাঁহার উপযুক্ত উপটৌকন পাঠাইব এবং তাঁহার নিকটঁ প্রেরিত দূতগণ যেই জবাব লইয়া আসিবে উহার অপেক্ষা করিব। সম্ভবত তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন এবং যুদ্ধ করিতে বিরত থাকিবেন। অথবা আমাদের উপর কর ধার্য করিবেন। কর রাজ্য হিসাবে আমরা নিয়মিতভাবে কর পরিশোধ করিতে থাকিব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বিল্কীস তাহার কাওমকে বলিল, সুলায়মান (আ) यদি উপটৌকন গ্রহণ করেন, তবে তো বুঝিব যে, তিনি রাজা বাদশাগণের মত একজন বাদশাহ। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইব। আর উপত্ৗেকন গ্রহণ না করিলে বুঝিব, তিনি একজন নবী। অতএব তাঁহার মুকাবিলা করিয়া লাভ নাই তাঁহার অনুসরণ করিব।
 بحَّ

অनুবাদ ः (৩৬) দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, তোমরা আমাকে সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ, তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নইয়া উৎফুল্লবোধ করিত্ছে। (৩৭) উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও। আমি অবশ্যই উহাদিগের বির্দ্ধে নইয়া आসিব এক সৈन্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগের তথা হইতে বহিষ্ষার করিব লাঞ্থিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।

তাফসীী ঃ উলামায়ে সনদের অনেকেই বলেন，বিল্কীী বহ মূন্যবান উপঢৌকন হयরত সুলায়মান（আ）－এর খিদমতে প্রেরণ কর্রিয়াছিলেন। স্বর্ণ，জఆহর ও মুক্তা এবং অন্যান্য অনেক মূन্যবান বস্তু তাহার দর্রবারে পেশ করেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন যুবাইর（র）ও অन্যান্য जাফসীরকারগণ বলেন，বিল্কীস বালিকাদিগকে বালকের পোযাকে এবং বালকদিগকে বানিকাদের পোষাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন বে，সুলায়মান यদি বালক－বালিকৃদদর মধ্বে প্রার্থক্য করিতে সক্ষম হন তবে তিনি নবী। তাফসীরকারগণ বলেন，ঐ সকল বালক－বালিকাগণকে হযরত সুলায়মান（আ）অযূ করিবার নির্দেশ দিলেন，তাহারা ওযূ করিতে ऊকু কর্রিল। কিন্ভू বালিকা পানির পাত্র হইতে তাহার হাতে ঢালিয়া অয় করিতে লাগিল। কি⿵冂⿰入入亅 বালক পানি পাত্রের মধ্যে ．হাত एকাইয়া হাত ধুইতে নাগিল। এইजাবে কে বালক কে বানিকা তাহা হযরত সুলায়মান （আ）বুঝিতে পারিলেন। কেহ কেহ বলেন，বালিকা তাহার হাতের বাতেনী অংশ জাহেরী অংশের পূর্বে ধুইতে লাগিল এবং বালক উহার বিপরীত করিতে তুরু করিল। কেহ কেহ বলেন，বালিকা হাতের কজ্ট্ী হইতে কনুই পর্যন্ত ধুইতে লাগিন এবং বালকগণ কনুই হইতে কজ্ভী পর্য্য ধুইল। তবে এই সকল তাফসীর পারশ্পরিক কোন বিরোধ নাই। কোন কোন তাফ্সীরকার বলেন，বিল্কীস হযরত সুলায়মান（আা）－এর খিদমতে একটি পেয়ালা পাঠাইয়া হিলেন，যেন তিনি উহাকে পানি দ্ঘার পরিপূণ্ণ করিয়া দেন，তবে ঐ পানি আসমানের ও হইতে পারিবে না আর যমীনের ও না। হযরত সুলায়মান（অ） ঘোড়া দৌড়াইলেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘোড়াটি যখন ঘামিয়া গেন তখন ঘাম দ্দারা বিলকিসের পেয়ালা ভরিয়া দিলেন। কিত্ু जল্লাহ্ ভাল জানেন যে এই সকন রিওয়াঁ্যেতে কোন বাস্তবতা আছে？না কি ইহা সত্য বে এই ধরনের রিওয়ায়েত অধিকাং্শই ইসরাঈলী রিওওয়ায়েতে হইতে গৃহীত। বাচ্তবতা এই বে，বিলকীস যাহা কিছू পাঠাইছিলেন হযরত সুলায়মান（আ）আদৌ উহার প্রতি দৃষ্ধिপাত করেন নাই। এবং উহা হইতে দৃষ্টি ফিন্রাইয়া তিনি বলিলেনঃ

فَمْـَا أَتَاتِيْ
 উত্ত্য ব্দ্রু आমাকে निয়াছেন। । উপটৌকন দ্বারা আনन্দিত ও তুষ্ঠ হও। किন্মू আমি ইসলাম অথবা তরনবারী ছাড়া অন্য কিছূতেই রাজী নহि।

আ＇মাশ（র）．．．．．হयরত ইবৃন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। হযরত সুনায়মান（আ）জিনদিগকে ঘর সাজাইবার জন্য হকুম করিলেন। ঢহারা একহাজার প্রাসাদ স্বর্ণ রোপ্য দ্যারা সজ্জিত করিল। বিল্কীসের দূতগণ যখন ইহা দেখিল，তখন

তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যাহার ধন ঐ্রশ্বর্যের এই অবস্থা, তিনি আমাদের এই উপঢৌকন দ্বারা কি করিবেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) এই ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় বে দূত ও রিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে রাজা বাদশাদের পক্ষে সজ্জিত হওয়া বৈধ। إرْجَعْ , الَيْهْ

আমি অবশ্যই সেনাদল লইয়া আসিব যাহাদের সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই।
ولَنُخْرْجَنَّهُمْ مِنْهَاَاَذِلَّةً -

আর অবশ্যই আমি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া বাহির করিব। বিলকীসের দূত যখন তাহার প্রেরিত উপটৌকন সহ ফিরিয়া আসিল এবং সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য তাহাকে ऊনাইয়া দিল। তখন বিল্কীস ও তাহার কাওম হযরত সুলায়মান (আ)-এর অনুগত হইয়া গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করিবার মানসে তাহার সেনাবাহিনী সহ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত সুলায়মান (আ) নিপ্চিতভাবে তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলেন।








ইব্ন কাছীর——8-(৮-ম)

অনুবাদ ঃ (৩৮) সুলায়মন আরো বলিল, হে আাার পারিষদ্রর্ণ, ঢাহারা आা্রসমর্পণ কর্রিয়া আমার নিকট জাসিবার পৃর্বে তোমাদিগের মর্ধ্য কে তাহার সিংহাসন आমার নিকট লইয়া জসিবে? (৩৯) এক শক্তিশানী জিন্ বলিন, আপনি স্ছান হইচে উঠিবার পৃর্ব্যে आমি উহা आনিয়া দিব এবং এই ব্যাপার্র জমি অবশ্যই ফ্যমতাবান, বিশ্শষ্ত। (8০) কিতাবে জ্ঞান যাহার ছিন সে বলিল, আপনি চক্মু ফলক কেলিবার পৃর্ব্বে আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব। সুলায়মান যখন উহা সম্মুথ্থে র্রক্ষিত অবস্থায় দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুi্হ যাহাতে তিनि आমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি কতৃজ্ঞ না অকৃত্জ। বে কৃতজ্ঞতা পকাশ করে, সে তাহা করে নিজের কন্যাণের জন্য এবং বে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখুক বে, আমার পতিপালক ঢো অভাবমুক্ত, মহানুভ্ব।

ঢ़ाফসীর : মুহাম্মদ• ইব্ন ইসহাক (র) ইয়াবীদ ইব্ন র্মমান (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। তিনি বলেন, বিলকীসের দৃত যখন হযরত সুলায়মান (অা)-এর বার্তা বহণ করিয়া বিল্কীস এর নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেনে, আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি বাদশাহ নহেন, ঢাঁহার মুক্ববিলা করিবার শক্তি আমাদের নাই। আর ঢাঁহার মুকাবিলা কর্রিয়া আমরা কিছूই লাভ করিতে পারিব না। ইহা তিনি পুনরায় হयরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট দৃত প্রেরণ করিলেন ব্, আমি আমার কাওমের সর্দারগণকে নইয়া জপনার দরবারে উপস্থিত হইতেছি। আমি নিজেই আপনার দরববারে উপস্থিত হইয়া ধর্মীয় ব্যাপারে 区্ঞান লাভ করিন। অতঃপর তাঁহার স্বর্ণ, ক্রপা, ইয়কূত ও মুক্তা ও যবরজাদ দ্ঘারা তৈরী সিংহাসনের অকটি অতি সংরক্ষিত কূঠির্রে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিলেন এবং ঢাঁহার নায়েবকে বলিলেন, আামার প্রত্যাবর্তন পর্য্ত তুমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। বেহ কেহ ইহার কাছে পৌছিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর তিনি বার হাজার সর্দার সহ যাহাদ্রর প্রত্যেকের অধিনে হাজার হাজার অনুগত ছিন, তিনি হযরত সুলায়মান (অা)-এর দরবারে প্রতি রওয়ানা হইলেন। হযরত সুলায়মান (আ) তাহাদের সংবাদ সং্গ্হের জন্য জিন প্রেরণ করিতেন এবং তাহারা দিবারাত্রে তাহাদের সংবাদ পৌছাইয়া দিতেন। যখন হ্যরত সুলায়মান (অ) জানিতে পার্রিলেন বে, जাহারা নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন :

## 

হে আমার পার্যিষদবর্গ! তোমাদের এমন কে আছে বে তাহারা আমার নিকট অনুগত হইয়া আসিবার পৃর্বে তাঁহার সিংহাসন আমার দরবারে উপস্থিত করিতে পার? কাতাদাহ -(র) বলেন, হयরত সুলায়মান (আ) यখন জানিতে পারিলেন ভ্, বিল্কীস নিজেই তাহার দরবারে আসিতেছেন। আার তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন বে, তহার সিংহাসন অতি

মূল্যবান স্বর্ণ, মুক্তা ও অন্যান্য মহামূল্যবান প্রস্তর খণ্ড দ্বার তৈরী, অতএব উহা হত্তগত করিতে হইলে বিল্কীসের মুসলমান হওয়া তাঁহার দরবারে প্ৗৗছিবার পূর্বেই আনিতে হইবে। মুসলমান হইবার পর উহা হস্তগত করাকে তিনি অপসন্দ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাহাদের মাল যে তাহার পক্ষে হারাম। ইহা আল্মাহ্র নবী জানিতেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ


আতা, খুরাসানী, সুদ্দী, ও যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন ।
 আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা হইতে আপনার খিদমতে উপস্থিত করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, 'عفْرِيـت অর্থ দৈত্য। শ্ড আইব জুবায়ী (র) বলেন, ঐ দৈত্য জিন টির নাম ছিল, ‘কোযান’। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

रযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে مـقَّ (র) বলেন, ইহার অর্থ আসন। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) বিচারকার্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য তিনি দিনের ত্তরু হইতে সূর্য হেলান পর্যন্ত দরবার ও মজলিস অনুষ্ঠিত করিতেন।


আর আমি উহা উপর বড় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ইহার এই তাফসীর করিয়াছেন। আমি উহা অর্থাৎ সিংহাসন বহন করিয়া আনিতে সক্ষম এবং উহার সহিত জড়িত ইীরা জাওহর সংরক্ষণে আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য। তখন হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, ইহা অপেক্ষা দ্রুত ব্যক্তিকে আমি চাই। বস্তুতঃ হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের সিংহাসন উপস্থিত করিয়া ইহাই প্রমাগিত করিতে চান যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে এমন সম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন এবং এমন শক্তিধর লশ্কের অধিকারী করিয়াছেন, যাহার অধিকারী না কেহ পূর্বে হইয়াছিল আর না ভবিষ্যতে কেহ হইতে পারিতে। এবং বিলকীসের ও তাঁহার কাওমের নিকট তাঁহার নবুওয়তের একটি জ্বলন্ত প্রমাণও হইবে। কারণ বিলকীস ও ঢাঁহার কাওমের হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত ইহবার পৃর্বেই তাঁহার নিকট সিংহাসন পৌছিয়া যাওয়া, একটি বিরাট অলৌকিক ঘটনা। হযরত সুলায়মান (আ) যখন বলিলেন, ইহা অপেক্ষা দ্রুত লোকের আমার প্রয়োজন।

তখন কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম বলিলেন, 'আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট উপস্থিত করিব’। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিন ‘আসিফ’। তিনি ছিনেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাতিব। মুহান্মদ ইব্ন ইসহাক ..... ইয়াयীদ ইব্ন ক্রমান (র) হইতে অনুক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আসিফ আল্ধাহ্র একজন বিশিষ্ট ওনী ছিলেন। তিনি ‘ইস্লে আ‘যম’ জানিতেন। কাতাদাহ (র) বলেন, এই ব্যক্তি একজন ঈমানদার মানুষ ছিলেন। তাঁার নাম ছিল আসিফ। আবূ সালিহ, যাহহহক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ লোকটি একজন মানুষ ছিলেন, জিন নহে। কাতাদাহ (র) বলেন, একজন বনী ইসর্াাঈলী মানুষ ছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঐ লোকটির নাম ছিন ‘উশ্তম’। মুজাহিদ (র) হইতে কাতাদাহ (র) বর্ণনা কর্যিয়াছেন, তাহার নাম ‘বালীখা। যুহাইর ইব্ন মুহাম্ (র) বলেন, ঢাহার নাম ছিন ‘যুন্নন’ এবং তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তবে আবদুল্নাহ ইব্ন লাহীजাহ (র) বলেন, আসলে ঐ লোকটি ছিলেন, হযরতত ‘খাযিন’। তবে রিওয়ায্যেতটি অত্যধিক গরীব।

লোকটি বলিল, হে আল্মাহ্, নবী! आপনি আপনার চক্ষু উত্তোলন করুন এবং যতদূর সষ্ভব দেখুন। আপনি চদ্মু ফিিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে ঐ সিংহাসটি আপনার খিদমতে আমি উপস্থিত করিব। উলামায়ে কিকাম বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) ‘ইয়ামান’ এর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দিকে লোকটি দাড়়াইয়া ৩যূ কর্রিল এবং আা্লাহ্, দরবার্র দু'আ করিতে লাপিল। মুজাহিদ (র) বলেন, পড়িলেন। যুহীী (র) বলেন :

এই দু'অা পড়িলেন। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আল্লাহর নিকট যখন দু‘আ করিলেন বে, তিনি ভেন ইয়ামান হইতে বিলকীলের সিংহাসনটি বাহহুল মুকাদালে পৌছাইয়া দেন। তখन সিংহাসটি অদৃশ্য হইল এবং যমীনে ডুব দিল এবং কিছুফ্巾ণ পর্রুই হযরত সুলায়মান (আ) সশ্মুとে ভাসিয়া উঠিন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বিলৃকীসের সিংহাসটি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট বে আনা হইয়াছিল উহা তিনি টেরও পাননি। তিনি আরো বলেন, সমুদ্দর জন্য নিযুক্ত আল্নাহ্র কোন বান্দা ঐ সিংহাসটি আানিয়াহিন। যাহা

 হইতে বড় অনুগ্রহ।


যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন যে, আমি কি তাঁর তকুর করি না কি না-শুকুরী করি ?
 স্বার্থই শ্রুর্র করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তাহার নিজের উপকারার্থে করে আর যেই ব্যক্তি খারাপ কাজ করে উহা তাঁহার জন্য ক্ষতিসাধন করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
( তাহাদের নিজেদের জন্য পথ গুছাইয়া লইত্তেছে।

আর যে ব্যক্তি না শুকুরী করে তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রতিপালক বড় বে-নিয়ায। তিনি তো কাহার মুখাপেক্ষী নহেন এবং বড় মহামহিম। কেহ তাঁহার ইবাদত না করিলে তাঁহার মহিমার কোন ফাঁটল ধরে না। যেমন হযরতত মূসা (আ) বলেন :

আর যদি তোমরা এবং সারা পৃথিবীর লোক সকলেই তাঁহার না-শুকূরী কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ বড় বে-নিয়ায প্রশংসিত। তিনি কাহারও ইবাদত ও প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহেন । (সূরা ইব্রাহীম ঃ৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ‘হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদেঁর আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত মানব সকলেই অতি বড় পরহহেযগার ও আল্লাহ ভীরু হইয়া যাও, তবে উহা আমার সম্রাজের একটু বৃদ্ধি পাইবে না। হে আমার বান্দাগণ! यদি তোমাদের আদী অন্ত মানব দানব সকলেই অতি বড় নাফরমান হইয়া যাও, তবে উহা আমার সম্রাজ্য হইতে একটু কম করিবে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমল ও কর্মকাণ্ড ঞ্লিয়া ও সংরক্ষিত করিয়া রাখি, অতঃপর আমি উহা বিনিময় দান করিব। যে ব্যক্তি উত্তম বিনিময় পাইবে, সে যেন আল্নাহ্র প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি তাহার আমলের উত্তম বিনিময় না পাইবে সে যেন কেবল তাহার নিজেকেই তিরষ্কার করে।

#  لايَهْتَّوُوْنَ 

#   

 قَوْمر گِفرِيْنَ



অনুবাদ ः (8১) সুলায়মান বলিল, তাহার সিংহাসনের অকৃতি বদলাইয়া দাও। দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে না, সে বিভ্রান্তিদিগের শামিল হয় (৪২) সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার সিংহাসনটি কি এই র্পপই? সে বলিল, ইহা তো যেন উহাই। আমাদিগকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আছ্মসমর্পণ করিয়াছি (8৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। (88) ঢাহাকে বলা হইল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর, যখন সে উহা দেখিল, তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার উভয় সাক-পায়ের গিরার উপরের দিক অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, ইহা তো স্বচ্ছ ফ্ফটিক মগ্তিত প্রাসাদ। সেই নারী বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি। আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালকের এর নিকট আঅ্মসমর্পণ করিতেছি।

তাফস্সীর ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট বিল্কীসের সিংহাসন তাহার আগমনের পৃর্বে লইয়া আাসা হইনে, তিনি উহাকে পরিবর্তন করিয়া নির্দ্রশ দিলেন। তাহার উল্mশ্য ছিন বিলকীস তাহার সিংহাসনটি. এই পরিবর্তন করা সঙ্গেও চিনিতে পারেন কি না? অতএব তিনি বলিলেন :


ওহে লোক সকল! তোমরা বিলকীসের সিংহাসনটি কিছু পরিবর্তন সাষন কর। দেখি সে কি সঠিকভাবে উহাকে চিনিতে পারে। নাকি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয় যাহারা তাহাদের নিজের বসু পরিবর্তন করিবার পর চিনিতে সক্ষম হয় না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সিংহাসনের হীরা, জাওহার উঠাইয়া ফেলা হইল। মুজাহিদ (র) বলেন, সিংহাসনের বেই অংশ নাল ছিল উহা হলুদ বর্ণ্রে করা হইল। এবং যাহা সবুজ ছিন উহাকে লান বর্ণের করা হইল। ইকরিমাহ (র) বলেন, উহাতে কিছু বৃদ্ধি করা হইল এবং কিছু হ্রাস করা হইল।

## 

যখন বিল্কীস হযরত সুলায়মান (আ) এর দরবারে আগমন করিলেন, তাহাকে বনা ইইন, তোমার সিংহাসন কি এইর্পপ ? অথচ, উহার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত করা হইয়াছিল। শেহেহু বিলকীী অতি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অতএব তিনি ইহাও বनिলেন না বে, হা ইহা আমারই সিংহাসন। আার ভেহেতু উহাতে তাহারই সিংহাসের
 ইহা তো তাহার সিংহাসন এর মত মনে হইতেছে। ইহাত তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় घটिन।


इयরত মুজাহিদ (র) বলिলেন, ইহা হযরত সুनায়মান (আ)-এর বক্তব্য। जর্ধাৎ হযরত সুনায়মান (অ) বলেন, ‘আমাদিগকে উহার পৃর্ব্বে ইল্য দান করা হইয়াছে এবং আমরা আল্লাহ্র্ন অনুগত ছিলাম’।

আর আল্লাহ্ ছাড়া বেই সকন বষ্లুকে বিলকীস পৃজা করিত উহা তাহাকে সত্য গ্রহণ করিতে বিরত রাথিয়াছে। বস্ভুতঃ সে কাফির্রদের অন্তর্ভূক্ত ছিন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ইহাও হযরত সুলায়মান (আ)-এর কথা। ইবৃন জরীর (র) আয়াতের এক তাফস্সীর ইহাই করিয়াছেন। তিনি বলেন, অবশ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে ভে, হযরত সুলায়মান (অা) বিল্কীসকে গাইর্ন্ধাহ ইবাদত হইতে বিরত

রাখিয়াছেন। আর এর অর্থ ইহাও হইতে পারে। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে (বিলকীসকে) গাইর্ত্লাহর ইবাদত ইইতে বিরত রাখিয়াছেন। 1 সে ঢো কাফিরদূর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আল্লামা ইব্ন কাগীর (র) বলেন, উল্লিঘিত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে মুজাহিদ্রের ব্যাখ্যা বে সত্য ইহা দ্যারা প্রমাণিত হয় বে, বিলকীস হযরত সুলায়মান (অা)-এর নির্মিত মহলে প্রবেশ করিবার পরে তাহারা ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।


বিলকীসকে বনা হইল, पूমি মহলে প্রবেশ কর। সে উহা দেখিয়া মনে করিল ইহা যেন একটি পানির হাট্য। অতএব পানি হইতে কাপড় রষ্ণর্থে পাল্যের গোছা খুলিয়া ফেলিল। इयরত সুলায়মান (আ) কিছू জিনৃকে একটি বিশাল মহল নির্মাণ করিতে হকুম করিলেন। তাহারা কাঁচের একটি মহন নির্মাণ করিল এবং উহার নীচে পানি প্রবাহিত করিয়া দিল। ভে ব্যক্তি ইহা জানিত না, সে মনে করিত ইহা जে পানি। কিত্তু কাঁচের প্রতিবক্কতার কারণে উহার উপর দিয়ে চলিতে অসুবিধা হইত না।

হयরত সুলায়মান (অা) কি কারণে কাঁচের মহল নির্মাণ কর্রিয়াছিলেন, সে সস্পর্কে উলামাশ্যে•কিরাম মত প্রার্থক্য কর্য়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ এই ছিন যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) বিল্কীসকে তাহার র্রপ সৌঈর্ৰ্যের কারণে বিবাহ করিবার জন্য মনস্ত কর্রিয়াছিলেন, কিষ্ম তাঁাকে এই কथা বনা ইইয়াছিন বে, তাহার পায়ের গোছায় जনেক বেশী পশম এবং পায়ের লেষাংশ পফর পায়ের মত। ইহাই হযরত সুলায়মান (অা)-এর পক্ষে বড়ই অপছন্দনীয় ছিল। অতএব তিনি সঠিকভাবে জানিবার জন্য এই-
 বিলকীস যখন উক্ত মহলে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার পায়ের গোছা খুলিলেন, তখন দেখা গেল তাহার পা ও পাল্যের গোছা অতি চমলকার। অবশ্য তাহার পাক্য কিছু পশম ছিল। হयরত সুলায়মান (অা) এ ইচ্ম বে, ঐ পশমণ্ণ বিলুণ্ত হউক। উন্তরা -এর সাহা্যে উহা বিলুপ্ঠ করিবার কথা বলা হইলে, হযরত সুলায়মান (অ) উহা অপসন্দ করিলেন। জিন্দিগকে তিনি অন্য কোন উপায় উদ্জাবনের কথা বলিলেন, অতঃপর তাহারা ‘ওওরা’ (লোমনাশক পাউডার) তৈত্যার করিল। হযরত ইব্ন আব্বাস, সুজাহিদ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কাব কুরাজী, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 'নওরা’ প্রথম হযরত সুলায়মান (আ)-এর আমলে তৈত্যার করা হয়। বিলকীস উক্ত মহলে প্বেশ কর্রিয়া হযরত সুলায়মান (অা)-এর নিকট দগায়মান ইইলে, তিনি তাহাকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিলেন। এবং আল্লাহ্রে ছাড়িয়া সূর্থ্র পৃজা

করিবার জন্য তাহাকে তিনক্ষার করিলেন। হাসান বাসরী (র) বলেন, বিলকীস যখন কাঁচের মহনকে পানি হাউ্য মনে করিত তাহার সম্মুখে বান্তবতা উথাপিত হইন, তখন তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাম্যাজ্যকে অনেক বড় সাম্রাজ্য মনে করিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ওহব ইব্ন মুনাঝ্সিহ (র)-এর মাধ্যমে বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) কাঁচের মহন নির্মাণ করিতে হুুম দিলেন। অতঃপর উহার নিচে পানি ছাড়িয়া দিলেন। এবং উহার উপর তাহার সিংহাসন বসাইতে নির্দেশ দিলেন। তিনি উহার উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং সকল মানব দানব ও পঙ পক্ఘী তাঁহার সম্মুথে একত্রিত হইল। এমন অবস্গায় তিনি বিল্কীসকে বলিলেন, ঢুমি কাঁচের মহলে প্রবেশ কর। এইভাবে তিনি ভেন বুঝিতে পারেন বে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্রাজ্য তাহার সায়াজ্য অপেফছ অনেক বড়। বিল্কীস যখন তাঁহার নিকট দগায়মান হইলেন, তথন তিনি তাঁহাকে কেবলমা্র আল্লাহৃকে ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিত্তু বিল্কীস তাহার খ্রতি উত্তরে কাফির যিন্দীকের কথা বনিলেন। হযরত সুলায়মান (অা) উহাতে বিম্ময় প্রকাশ করিয়া সিজ্দায় পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত অন্যান্য সকলে ও তাঁহাম সহিত সিজ্দায় পড়িল। হयরত সুলায়মান (আ) সিজ্দা হইতে মাথা উঠাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন। তুমি কি বলিলে ? বিল্কীস বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি উश কি आাপনি ভুলিয়া গিয়াহেন। অতঃপর তিনি বনিলেন ঃ

"হে আমার প্রতিপানক! আমি ামার সত্তার উপর যুলুম করিয়াছি, এবং আমি সুলায়মানের সহিত মহান রাব্বুল আলামীন্নে অনুগত হইয়াছি"। ইহা বলিয়া বিলকীস ইসলাম গ্রহ করিলেন। এবং এই সস্পর্কে ইমাম আবূ বক্র ইব্ন শায়বা (র) ..... হयরু ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে একটি গরীব রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হযরত হুসাইন ইব্ন আলী (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘নাজদে’ ছিনাম, তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হযরত সুলায়মান (আ) সিংহাসনে উপবিষ্ঠ হইতেন। উহার চর্তুদিকে চেয়ার রাথা হইত উহাতে প্রথম মানুষ তারপরে জীন এবং তারপরে দানব উপবিষ্ঠ হইত। অতঃপর বায়ু অসিয়া তাহাকে উלাইয়া লইত এবং উহার পর পক্ষী আসিয়া ছায়া দান করিত। ইহার পর সকল বেনার ভ্রমণ এক মাসের পথ অত্র্র্র্ম করিয়া দিত এবং てৈকাল ভ্রমও এক মালের অত্র্র্মম করিয়া দিত। রাবী বলেন, হযরত সুনায়মান (আ) এর ভ্রমণকালে তিনি হুদহু পাখীকে অনুপস্থিত পাইয়া বনিয়া উঠिলেন :


ইব্ন কাছীর——8৯ (৮ম)

यে রাবী বলেন, হযরত সুলায়মান হুদহুকে বে আयাব দেওয়ার কথা বনিয়াছেন, উহ়া দ্বারা উদ্দেশ্য উহার পালক উঠাইয়া ভূমিতে ছাড়িয়া রাখা। ফলে সে না তো পিপীলিকার দংশন হইতে নিরাপদ ইইতে পার্রিবে অার না অন্যান্য দংশানকার্ কীট পতংগের দংশন হইতে রক্ষা পাইবে। আাত(র) বলেন, সাদদ ইব্ন জুবাইর (র) হ্যরত ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদের রিওয়ায়ে়ের অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।


আয়াতটি হयরত ইব্ন আব্মাস তরু হইতে শেষ পর্যত্ত তিনওয়াত করিলেন। হযরতত সুলায়মান.(আ) তাহার চিঠিতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির র্রাহীম’ লিখাবার পরে
 আমার নিকট তোমরা অনুগত হইয়া আগমন কর। হুদহুদ হযরত সুলায়মান (অ)-এর চিঠिચানা বিল্কীলের সদ্মুথে রাখিয়া দিল বিন্কীসের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইলে যে
 তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার নিকট তোমরা অননুত হইয়া আস। বিলকীসের দরবারীগণ বলিল, আমরা শক্তিশানী লোক আমরা কি যুদ্ধ করিতে ভীত। বিলকীস বলিলেন, রাজা বাদশাগণ যখন কোন জনপদ্ প্রবেশ করে তখন তাহারা তথায় ফাসাদ করে আর আমি তাহাদের নিকট কিছ্ম হাদীয়া ও উপটৌকন পাঠাতে চাই, দেখি দূতগণ উহার কি উত্তর লইয়া ্রত্যাবর্তন করে। বিলকীসের পক্ষ হইতে যখন হাদীয়া পেশ করা হইল, তিনি বলিলেন তোমরা আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করিতে চাইত্ছে। তোমরা ইহা নইয়া প্রত্যাবর্তন কর। ইহার পর বিলকীস হযরত সুলায়মান (অ)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন, হযরত সুলায়মান (আ) তাহার आগমনের ধুলি দেখিতে পাইলেন, ত্থন তিনি বनिলেন, বিলকীলের সিংহাসেন ঢাঁহার এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বই কে আনিতে পারিবে ? রাবী বনেন, যখন হযরত সুলায়মান (অ) ধৃলার প্রত দৃষ্ঠিপাত করিলেন তখন হইতে হযরত সুনায়মান (আ) ও বিলকীসের সিংহাসন মাবের দূরত্̨ ছিল দুই মালের পথ।
 মজলিস ত্যাগ করিবার পৃর্টেই সিংহহসন্নটি आপনার খিদমতে আনিয়া উপস্হিত করিব। রাবী বলিলেন, হযরত সুলায়মান (অা) সাধারণ লোকের জন্যও মজनিস অনুষ্ঠিত করিতেন। ফেমন তিনি আমীরদের জন্য করিতেন। সুলায়মান (অ) বলিলেন, आরো অধিক দ্রুত লোকের প্রয়েজন। অতঃপর এমন ব্যক্তি যে জ্ঞানী কিতাবে ইল্ম্রে অধিকারী ছিন বনিল আমি আমার প্রতিপালকের কিতবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, অতঃপর আপনার দৃষ্টি ফিরাইবার পৃর্ব্বে আমি উহা আপনার দরববার্ উপস্থিত করিন।

হযরত সুলায়মান (আ) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লোকটি যখন তাহার কথা শেষ করিল, হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইতেই সিংহাসনটি তাহার ঐ চেয়ারের নিচ হইতে ভাসিয়া উঠিল। যাহার উপর পা রাখিয়া তিনি সিংহাসনের আরোহন করিতেন। হযরূত সুলায়মান (আ) যখন বিলকীসের সিংহাসন দেখিতে পাইলেন তখন
 অনুগ্রই।

## تَالَ نَكَرُوْا لَهَا عَرْشَهَا -

হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, তোমরা তাহার সিংহাসনটি কিছু পরিবর্তন কর। অতঃপর যখন বিলকীস আসিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসন কি এই র্রপ; তিনি বলিলেন ইহা তো সেই রকমই মনে হইতেছে। বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট আসিয়া দুই প্রশ্ন করিলেন, আমি এমন পানি চাই যাহা না আসমানের হইবেন আর না যমীনের হইবে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর অভ্যাস ছিল তাহার নিকট কিছূ প্রার্থনা করা হইলে, প্রথম তিনি তাহার নিকট বিদ্যমান মানুষের নিকট অতঃপর জিনের নিকট উহা পূর্ণ করিতে বলিতেন এবং সর্বশেষে শয়তানকে বলিতেন। এই ক্ষেত্রে শয়তান হযরত সুলায়মানকে বলিল বিল্কীসের প্রার্থনা পূর্ণ করা কঠিন নহে। ঘোড়া দৌড়াইবার সময় উহার গায়ের ঘাম ধরিয়া পাত্রে রাখিয়া দিন। রাবী বলিলেন , হयরত সুলায়মান (আ) এই পরামর্শনুসারে ঘোড়া দৌড়াইয়া উহার ঘাম ধরিয়া পাত্রে রাখিয়া দিলেন। বস্তুতঃ হইা আসমান হইতেও অবতীর্ণ হয় নাই এবং যমীন হইতে উত্তোলন করা হয় নাই।

বিলকীস দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল, ‘আল্নাহ্র রং ও বর্ণ কি’ ? এই প্রশ্ন করিলে হযরত সুলায়মান (আ) আল্মাহ্র দরবারে সিজ্দা পড়িয়া গেলেন এবং স্বকাতরে আল্লাহ্র সমীপে বলিলেন, হে আল্লাহ্! বিলকীস তো বড় কঠিন প্রশ্ন করিয়াছে। উহার উত্তর দান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও তাহার পশ্নের জন্য আমি যথেষ্ট। হযরত সুলায়মান (আ) চলিয়া গেলেন, বিলকীসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রশ্ন করিয়াছ। তিনি বলিলেন, আমি কেবল পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছি। তিনি তাহার সেনবাহিনীর নিকটও প্রশ্ন করিলেন, বিলকীস কি প্রশ্ন করিয়াছে? তাহারা ঐ একই উত্তর করিলেন। অর্থাৎ সকলেই ঐ দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এইভাবে ঐ জটিল প্রশ্নের উত্তর দান হইতে নিষৃতি পাওয়া গেল।

রাবী বলেন, শয়তানরা পরস্পর প্রশ্ন বলিল, সুলয়ায়মান বিলকীসকে নিজের জন্যই পছন্দ করিয়াছেন। যদি তাহাদের মিলনে সন্তান জনুপ্রহণ করে, তবে চিরকালই আমাদের তাঁহার দাসত্, গ্রহণ করিতে থাকিতে হইবে। রাবী বলিলেন, অতঃপর তাহারা

একটি. কাচচর প্রাসাদ নির্মাণ করিল। অতঃপর বিলকীসকে উহ, মধ্যে প্রবেশ করিতে বলা হইন। বিলকীস কাঁচের প্রাসাদ দেখিয়া উহাকক পানির একটি হাউয দেথিয়া মনে করিয়া বসিলেন এবং পায়ের গোছা উমুক্ত করিলেন। এমন সময় উহাকে পশম যুক্ত দেখা গেন। সুলায়মান (আ) উহা দেখিয়া বলিলেন, ইহা তে কুৎসিত। ইহা দূর করিবার উপায় কি? তাহারা বলিল, উস্তরা দ্যারা দূর করা যাইবে। তিনি বলিলেন, উস্তরার চিছ্ ও কুeসিত। ইহার পর তাহারা নওরা প্রস্তুত কর্রিল। নওরা সর্বপ্রথম তখনই প্রস্তুত করা হয়। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, রিওয়ায়েতটি মুনকার এবং বড়ই গরীী। সষ্ববত আতা ইবন সায়িব (র) ..... হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নামে ভূল রিওয়া|্যেত কর্রিয়াছেন। খুব সষ্বব ইহা আহলে কিতাবের দফত্র হঁইতে গৃহীত হইইয়াছে এবং কাব এবং ওহ্ব মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। এই ধরনের ঘটনা কোন রক্মই নির্রর্যোগ্য নহে। বনী ইসরাঋল নিত্য নতুন তাহাদের ধর্মে নিত্য নতুন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিত। আল্লাহ্ তাহাদের ঐ সকন বর্ণিত বিষয়ে প্রতি আমাদিগকে মুখাপেল্কী করেন নাই তিনি ঢো আমাদিগকে বিখ্ট্ ও সুস্প্ট কিতাব দান করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল ইসরাঈনী রিওয়ার্য়তের কোন প্রঢ্যোজন নাই।

 একটি সুউচ্চ গ্রাসাদ নির্মাণ কর। এখানে আায়াতে উল্লিথিত صر দ্ঘেরা ‘ইয়ামান’ এর
 সুলায়মান (আ) রাণী বিল্কীসের সমুথ্রে ঢাহার শান শওকত ও প্রতাপ প্রকাশের জন্য একটি বিরাট কাঁচের হাউয নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিলকীস যখন তাঁহার শান শওওত ও প্রতাপ প্রত্যক্ম করিনেন, আল্মাহ্র নির্দেশের অনুগত হইলেন এবং হযরত সুলায়মান (অা)-কে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন :

رَبَ করিয়াছি। জমি কুফর করিয়াছি, আমি শিরক করিয়াছ্ এবং আমি আমার কাওম সককেলই সূর্থ্যে পূজা কর্বিয়া বড়ই অবিচার করিয়াছি।
 মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগত হইয়াছি। অর্থাৎ কেবল তাহাকে একমাত্র ইলাহ มানিলাম, यিनि সৃষ্টিকর্ত।

#  <br>  



অনুবাদ ঃ (8৫) আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালেহ্কে পাঠাইয়াছিলাম, এই আদেশসহ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইন। (৪৬) সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা কোন কল্যাণের পৃর্বে অকল্যাণ ত্রাম্বিত করিতে চাহিত্ছে কেন? তোমরা আল্লাহ্র নিকট ম্মমা প্রার্থনা করিতেছ না কেন? যাহাতে তোমরা অনুপ্রহ ভাজন হইঢে পার। (8৭) উহারাণ বলিन, তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমগ্গের কারণ মনে করি। তোমাদিগেরঝুজঝ্ম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে, বস্তুত তোমর্না এমন এক সম্প্রদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তাআআলা সামূদ জাতি এবং তাহাদের নবীর সহিত তাহারা যেই আচরণ করিয়াছিল, উল্লেখিত আয়াতে উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হযরত সালিহ্ (আ) তাঁহার কাওমকে কেবলমাত্র আল্মাহ্র ইবাদতের জন্য আহবান করিয়াছলেন।信 কিন্তু তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুই দল দ্বারা মু’মিন ও কাফির বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :



৩৯০ তাফসীরেরে ইবনে কাছীর
"তাঁহার কাওমের অহংকারী সর্দারগণ মু’মিনদিগকে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত বলিল, তোমরা কি বিশ্ধাস কর ভে, সালিছ তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত। তাহারা বলিন, আমরা তো তাঁহার নিকট প্রেরিত বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। অহংক্কারী কাফিন্ররা বলিল, তোমরা যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থ|পন করিয়াছ আমরা তো উহাকে অস্বীকার করি"। (সূরা আ‘রাফ ঃ ৭৫-৭৬)


সালিহ (অা) বলিলেন, হে আমার কাওম! তোমার নেকীর পৃর্বে বির্পল্যের জন্য ব্যস্ত ইইত্ছে না কেন? অর্থাৎ ঢোমরা আল্লাহ্র রহমত না চাহিয়া তাহার শাস্তি কামনা করিত্ছে কেন্?

"তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিতেছ না কেন? সষ্ভবতঃ তোমরা অনুগ্থহ পাপ্ হইবে। তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে অঙ্ভ ও কুনক্ষণে মনে করি"। অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের মুখমఆলে কোন কন্যাণ প্রত্যক্ক করি না। বষ্থুতঃ সামূদ জাতির বে কোন ব্যক্তি কোন বিপদে ও বিপর্যল্যের পতিত হইলে তাহারা এই কথা বলিত, এই বিপর্যয় সানিহ্ ও তাহার অনুসারী পক্ষ হইতে আসিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, সামূদ কাওম হযরত সালিহ্ ও ঢাঁহার অনুসারীগণক্কে অখভ মনে করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"उখন তাহাদের নিকট উত্তম বস্ভুর আগমন ঘটে, তখন তাহারা বলে ইহা ঢো আমাদের জন্য ঘটিয়াহে আর যদি কোন বিপর্যয়ে পতিত হয় তবে তাহারা বলে, ইহা তোমার পক্র হইতে আসিয়াহে। তুমি বলিয়া দাও, সবই অল্লাহর পক্ক হইতে। তিনি সব কিছুই নির্ধারন করিয়াছেন"।

এক জনপদ্দ আল্লাহর রাসূনেের আগমন ঘটিবার পর তাহারা র্রাসূনগণণর সহিত বেই বাক্ললাপ কর্রিয়াছিল আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের সংবাদ করিয়া বনেন :

"তাহারা বলিল, আমরা তোমাদিগকে কুলক্ষণে মনে করিতেছি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ

হইতে তোমাদের বড় কঠিন শাস্তি হইবে। তাহারা বলিলেন, তোমাদের বিপর্যয় তোমাদের সাথে জড়িত"। (সূরা ইয়াসীন : ১৮-১৯) অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দরুন আল্মাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। হযরত সালিহ্ (আ) এর কাওম তাহাকে বলেন ঃ
"আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীগণকে অণ্ড লক্ষুণে মনে করিতেছি। হযরত সালিহ (আ) বলিলেন, তোমাদের বিপর্যয় আল্মাহ্র নিকট হইতে অবধারিত"।

信 অবাধ্যতা দ্বারা পরীক্ষা করা হইনে। এই ব্যাখ্যা কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হইল, তোমাদিগকে তোমাদের গুমরাহী সত্ত্বেও ঢিল দেওয়া হইতেছে।
اَبمعقينْ •
-



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

অনুবাদ : (8৮) লেই দেশে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সeকর্ম করিত না। (8৯) উহারা বনিল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর, आমরা রার্রিকানেই ঢাঁহাকে ও ঢাঁহার পরিিবার-পরিজনকক অবশ্যই আাক্রমণ করিব। অতঃপর তাঁহার অভিভাককে বলিব, নিচ্য় ঢাঁহার পরিবার পরিজজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমর্木া অবশ্যই সত্যবাদী (৫০) উহারা এক চক্রুন্ত করিয়াহিন এবং জামি এক কৌশল অবলম্নন করিয়াছিলাম, কিন্মু উহারা বুঝিতে পারে নাই। (৫১) অতএব দেখ উহাদিগের চত্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছে? আমি অবশ্যই উহাদিগের ও উহাদিগের সম্প্রদায়ের সকনকে ধ্ধংস করিয়াছি। (৫২) এই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী সীমানংখন হেহু, याহা জনশৃন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাত্ত জ্ঞানী সশ্প্রদায্যের অবশাই নিদ্দশন রহিয়াহছ। (৫৩) এবং यাহার্রা মু’মিন ও মুত্তাকী ছিল, তাহাদিগের আমি উদ্ধার কর্রিয়াছি।

তাফ্সীর ঃ উল্ধিशিত আয়াতসমৃহে আল্লাহ্ সামূদ জাতির বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ষড়্যন্ত্রে ঊল্নেখ কর্রিয়াছেন। সাধারণ লোকজনকে কুফর ও ওমরাহীর পথে আহবান করিত। এবং তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত সালিহ (অা) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদুদ্ধ করিত। এমন কি হযরত সালিহ (आ)-এর উষ্ট্রকে হত্যা করিল এবং হযরত সালিহ (আ) ও তাহার পরিবার পরিজনকে রাত্রিকালে হত্যা করিবার ষড়য়্র্রে মাতিল। তাহারা ঢাঁহাকে আকশ্মিক হত্যা করিয়া তাহার ওয়ারিসগণের নিকট সাফই গাহিবে। বলিবে, তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিন না। ইরশাদ হইয়াছে :

 প্রতিষ্ঠা করিত না। আওষী (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন, এই নয়জন লোকই তাহারা ছিল যাহারা উট্ট্রীকে হত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের মতে ও পরামর্শে হত্যা করা হইয়াছিন। তাহাদের উপর আা্পাহ্র অভিশাপ নাযিন হউক। সুদ্দী (র) আবূ মালিকেরে মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন উট্ট্রী হত্যাকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ঐ নয় ব্যক্তির নাম (১) রা'মী (২)বু‘জাইস (৩) হারিম (8) হুরাইস (৫) দাব (৬) সাওয়াব (৭) রায়াব (৮) মিস্তা (৯) কুদার ইব্ন সালিফ



আবদ্রু রহমান (র) ইয়াহইয়া ইব্ন রাবী'অা সানআনী (র) সূত্রে আত ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছছেন। তিনি বলেন, মদীনায় নয় জন ব্যক্তি ছিল যাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিত শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিত না। তহারা প্রচলিত দিরহাম কাটিয়া নইত এবং

পরে উহা দ্বারা লেন দেন করিত। ইহাও এক প্রকার ফাসাদ। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, কর্তন করাও যমীনে ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ দাউদ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্মাহ (সা) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা হইতে কর্তন করিতে নিষেষ করিয়াছেন। অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা দূর করিবার জন্য পাবে। মোটকথা ঐ সকল কাফিরদের মধ্যে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিবার দোষ বিদ্যমান। যেইভাবে হোক তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে দ্বিধাবোধ করিত না।

## 

ঢাহারা আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিত, আমরা অবশ্যই রাত্রিকালে তাঁহাকে হত্যা করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, কিন্ত সামূদ জাতি হযরত সালিহ্ (আ) হত্যা করিবার জন্য শপথ করিলেও তাহারা উহাতে সফল হইতে পারে নাই বরং তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে, একদা তাহারা হযরত সালিহ্ (আ) কে আকস্মিক হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের উপর এক মস্ত বড় পাথর পড়িল এবং তাহাদের মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ হইন।.

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই সকল লোক উষ্ট্রী হত্যা করিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃসাহসিকতার সহিত বলিল, আমরা হঠাৎ সালিহ ও তাঁহার পরিিবারের লোকজনকে রাত্রিকালে হত্যা করিব। অতঃপর তাঁহার ওয়ারিসদিগকে বলিব, আমরা ঢাঁহার হত্যাকালে উপস্থিত ছিলাম না। আর এই সম্পর্কে কিছুই জানি না। অতঃপর আল্মাহ্ তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ঐ নয় ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করিবার পর বলিল, চল আমরা সালিহ্কে হত্যা করিয়া আসি। यদি সে সত্যি নবী হইয়া থাকে তবে তো আমরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিব না। আর যদি মিথ্যাবাদী.হয় তবে তাঁহার উষ্ট্রীর সহিত তাহাকেও শেষ করিয়া দিব। অততঃপর তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা রাত্রিকালে আসিল, কিন্তু ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে পাথর মারিয়া তাহাদের মাথা চুর্ণ বিচূর্ণ করিলেন।

তাহাদের কাওমের লোক যখন তাহাদের প্রর্তাবর্তনে বিলম্ব দেখিল তখন তাহার হযরত সালিহ্ (আ)-এর ঘরে আসিল। এবং দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সকলেই মাথা চুর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে। তাহার হযরত সালিহ্ (আ)-ক্ক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ? অতএব তাহারাও হযরত সালিহ (আ)-কে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্ত হযরত সালিহ (আ)-এর বংশের লোকেরা অন্ত্র সজ্জিত ইব্ন কাছীর—৫০ (৮ম)

হইয়া উহার সুকাবিলা কর্রিতে প্রষ্রুত হইন। তাহারা ঐ সকল লোক জনকে বলিত, তোমরা উহাকে কখনও হত্যা করিতে পারিবে না। সালিহ্ (আা) তোমাদের নিকট তিন দিনের মধ্যে আযাব আসিবার ওয়াদা কর্রিয়াছেন। यদি তিনি সত্য হন তবে ঢো তাহাকে হত্যা করিতে গিয়ে তোমরা আল্লাহৃর আরো অধিক ত্রোধানলে পড়িবে। আর যদি মিথ্যাবাদী হহ, তবে এই তিন দিন পরে তোমরা তাঁার ব্যাপারে সস্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার সহিত তোমরা বেমন ইচ্ম ব্যবহার করিতে পারিবে। সেই রাা্রেই ঢাহারা চলিয়া গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ঐ সকল লোকজন যখন উ郎কে হত্যা করিল, তখন হযরত সালিহ্ (আ) তাহকে ব্রিলেন ঃ

"তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন পর্শ্যত্ত जোগ করিতে থাক। ইহা একটি সত্য ওয়াদা। যাহা বাস্তবায়িত হইবে"। তাহারা বলিল, সালিহ্ (অা)-এর ওয়াদা তে তিন দিন পর্রে বাষ্তবায়িত হইবে। আস আমরা উহার পৃর্বেই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেনি। পাহাড়ে হযরত সালিহ্ ( (অা)-এর একটি মসজিদ ছিন। ৫ সকন লোকজন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রাত্রিকানে পাহাড়ের ঐ ঔ্হায় প্ৗীছিন। তাহারা বলিল, সানিহ্ (অা) যখন সালাতের জন্য মসজিদে রওনা হইবেন, তখন পথথই আমরা তাঁহাকে হত্যা করিব। তাহারা যখন পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, তখন উপর হইতে একটি পাথর গড়াইয়া তাহাদের মাথার ঊপর পড়িবার টপক্রম ইইল। তখন তাহারা আশ্রুরক্পার জন্য পাহাড়ের একটি ওহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাথর গড়াইয়া ৩হার মুখ বব্ধ কর্রিয়া দিল এবং তাহারা ণুহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার কাওমের লোকজন আর জানিতে পারিল না, তাহারা কোথয় আছে আার তাহার পক্ষেও জান সষ্বব ইইল না বে তাহাদের কাওমের সহিত কি আচরণ করা হইন ? আब्øাহ् তাজালা সামৃদ জাতিকে ওহার মধ্যে ও বাহিরে আযাব দ্ঘারা ধ্কংস করিলেন এবং হযরত সালিহ্ (অা) ও ঢাহার অনুসারীীণ সম্পূর্ণ নিরাপদ রহহিলেন।


"তাহারা ধ্রোকাবাজীর কাজ করিল আর আমি ও উহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর্রিলাম। অথচ, ইহার পূর্বে কিছুই টের পাইল না। তাহাদ্র ধ্রোকার পরিণণি বে কি जাহা তুমি দেখ। আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের কাওমের সকলকে ধ্মংস করিয়াছি। এই তাহাদের ঘর বাড়ী বিরান পড়িয়া আছে"।

তাহাদের যুলুম এর কারণে তাহাদের অঙ্ড পরিণতি। জ্ঞানীজনদের নিকট অবশ্যই ইহাতে নির্দশন রহিয়াছে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল পরহেযগারী করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছি।




অनুবাদ : (৫8) স্মরণ কর্ন बূত্তে কथा, जে ঢাহার্গ সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা জানিয়া তनিয়া কেন অশ্লীম কাজ করিত্ছে ? (৫৫) তোমরা কামতৃত্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুর্পুষে উপগত হইবে ? তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় (৫৬) উত্তরে তাহার সম্প্রদায় ৫ষু বসিল, চৃত পর্রিবারকে তোমাদিগেত্র জনপদ ইইতে বহিষার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহার্रা পবিত্র সাজিতে চাহে। (৫৭) অতঃপর ঢাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিমাম। চাঁহার त্ত্রী ব্যতিত, তাহাকে করিয়াছিলাম ঋ্পংসপ্রাঞ্তদিগের অস্তর্ভূক্জ। (৫৮) উহাদিতের উপর্ ভয়ংকর, বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। याহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন কর্না হইয়াছিল, ঢাহাদিগের্গ জন্য এই বর্ষণ ছিল কচ মারাफ্ঋক।

তাফসীর ः আল্মাহ্ তাআলা তাঁহার বান্দা হযরত লূত (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, হযরত তাঁার কাওমকে এক অতি নির্লজ্জ কর্মকাড্ডের শাস্তি হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। তাহারা এমনই অশ্লীন কাজ করিত যাহা পৃর্বে কোন মানুষ কর্রিয়াছে বলিয়া জানা নাই। আর "তাহা হইল, পুরুষে-পুরুম্যে, স্ত্রীতে-ষ্ত্রীতে কাম চরিতার্থ করা। হযরত লূত (আ)

 শ্রীলোক বাদ দিয়া পুরুবের কাছে আসিবে। বড়ই মূর্থগোষ্ঠি। কোনটি স্বভাবসম্মত আর কোনটি শরীীয়াতসশ্পত কিছুই বুঝ না। বেমন অनাত ইরশাদ হইয়াহে :

"তোমরা কি পুরুমের কাছে আস? আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য ব্যেই শ্তীলোক সৃষ্টি করিয়াছেন উহা ছড়িয়া দাও? বস্তুতঃ তোমরা সীমাঅত্ক্র্যকারী কাওম"।


হযরত লূত (আা)-এর কাওমের জবাব ইহা ছড়া আার কিছুই ছিল না বে, লূতকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষার করিয়া দাও। তাহারা তো বড়ই পাক পবিত্র লোক। তাহারা তোমাদের মত এই কাজ করিতে চাহে না। তোমাদর সহিত তোমাদের সশ্পক্ক নাই। অতএব তোমাদের এই বসতি ইইতে তাহাদিগকক বাহির করিয়া দাও। তাহারা এই ক্রপ করিতে দৃছ় প্রতিজ্ঞ বদ্ধ ইইয়াছিল, কিষ্দু উহার পৃর্ব্বেই আল্লাহ্ তহাাদিগকে ঞ্পংস করিয়া দিলেন। ইরশাদ হইয়াছ্রঃ

## 

অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করিলাম। কিন্ूু তাঁহার त্তী কে পশাঢত অবস্থানকারীদের মধ্যে থাকিয়া যাওয়ার স্থির সিদাত্ত করিলাম। অর্থাৎ তাহার কাওমের অন্যান্য লোক্দের সহিত তাহাকেও ঞ্পংস করিয়া দেওয়া হইল। সেও তাহাদের ধর্মের অনুসারী ছিল। তাহারা বেই অশ্পীল কাজ করিত। সেও উহা পসন্দ করিত ও উহার সমর্থন করিত। হযরত बূত (আা)-এর বাড়ীতে ব্যেই সকন মেহমানের আগমন घটিত তাহাদের সংবাদ তাহাদিগকে পৌঁছইয়া দিত। তবে সে নিজেই অল্লীনতা जশশশ্হণ করিত না।
 করিয়াছি। অর্থাৎ পাথর্রে বৃষ্ঠि বর্ষণ করিয়াছি। যাহা আল্লাহ্র নিকট চিহ্তিত ছিন।
 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা রাসূলের বিরোধিত করিয়াছে তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাহাদিগকে ল্-।न्उরিত করিবার সিদ্বান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপর বর্ষণ বড়ই নিকৃষ্ট ও মারাশ্মক।


অনুবাদ : (৫৯) বল, প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ, -না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে (৬০) বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি। অতঃপর অমি উহা দ্মারা উদ্যান সৃষ্টি করি। উহার বৃক্ষাদি উদ্গত করিবার কমতা তোমদিগের নাই। আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন ইনাহ্ আছে কি? তবু উহার এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।

তাফস্সীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্নাহ্ তা‘আলা তাহার বান্দাদিগকে যেই অনন্ত অসীম দান করিয়াছেন এবং তিনি যে মহান গুণাবনীর অধিকারী এই কারণে তাঁহার রাসূলকে প্রশংসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। এবং ঢাঁহার প্রিয় মনোনীত বান্দাগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি সালাম করিতে ও নির্দেশ দিয়াছেন।। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাগণ দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের উদ্লেশ্য। यেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"তোমার মহামন্য প্রতিপালক তাহাদের অপবাদ ইইতে .পবিত্র। আর আম্বিয়ায়ে কিরামগণণর প্রতি সালাম এবং মহান রাব্বুল জালামীনের জন্য সমশ্ত প্রশংসা"। (সূরা সাফ্ফ্তত : ১৮--b-২)

ইমাম সুদী (র) বলেন, আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিবর্গ হইলেন, হযরতত মুহাম্দদ (আ) এর সাহাবাশ্যে কিরাম। হযরত আব্মাস (রা) হইতে অনুক্রiপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। তবে পূর্ব বণ্ণিত ব্যাথ্যা এবং এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ সাহাবায়ে কিরাম যथन আল্নাহ্র মনোনীত বান্দা তখন আব্বিয়ায়ে কিরামগণ ও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা সেই কোন প্রশ্ন উঠঠে না।

আয়াতের উफ্দশ্য হইল, বেহেহু আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের আयाব ও শাস্টি হইতে রকা করিয়াছেন, তাহাদিগক্ক বিভিন্ন সময়ে সাহাय্য সহায়তা করিয়াছ্রে, অপরপক্ষে তাঁার শজ্রুদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শাঙ্তি দিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁার রাসূল‘ ও তাহার অনুসারীগণকে আল্লাহ্র প্রশংসা করিতে, তাঁহার মনোনীত বান্দাগণকে সালাম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন বায়যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উমারাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আল্নাহ্র মনোনীত বান্দাগণ’ হইইলেন হযরতত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম। আল্লাহ্ ত'আআলা তাঁহার প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্য তাঁহাদিগক্ক মনোনীত করিয়াছেন।
 যাহাকে তাহারা শরীক করিতেছে ? অর্থাৎ মুশরিকদদের শিরক করা আদৌ উচিৎ নহে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আাनা ইরশাদ করেন, সৃষ্টিকর্ত, রিযিক্দাত, এবং যাবতীয় বস্তুর ব্যবস্शাকারী কেবলমাত্র আল্লাহ্ ত'অানা। ইরশাদ হইয়াছে :

 নদীনালা, সাগর, মহাসাগর ও বন জংগল, বৃक্ষরাজী ও উशাতে সৃষ্ট নানা বর্ণ্র নানা সাদের ফল ফল্গাদি ও নানা প্রকার জীবজভ্তू ইত্যাদি কে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন ?

আর কেই বা তোমাদের জন্য আকাশ হইতে পানিবর্ষণ করিয়া আল্লাহ্র বান্দাগণের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন।


 সষ্ভব নহে। কেবল यিনি সৃষ্টিকর্ত, রিযিযদাত, তাহার পক্ষেই সম্বব, কোন প্রতীমা কিংবা অন্য কাহারও পক্ষে স্ভব নহে। মুশরিক ও পৌত্তলিকরা ও এই বাস্তবকে স্বীকার করে। ইরশাদ হইয়াছে :

"यদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, তবে অবশ্যু তাহারা বলিবে ‘আল্লাহ্'।"



यদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আকাশ হইতে কে পানি বর্ষণ করিয়াছেন? অতঃপর উহা দ্রা বমীনকে সজিব কর্রিয়াছেন, তাহারা বলিবে, আলল্লাহ'। অর্থাৎ তাহারা এই বিষয়ে কোন মতপ্রার্থক্য করে না বে, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা কেবল ‘আল্লাহ্'। অথচ সেই মহান সৃষ্টিকর্ত ও রিযিকদাতার সহিত ঐ সকল ব্যুকে শরীক করে যাহারা না কিছू সৃষ্ট করিতে পারে আর রিযিক দিতে সক্ষম। অতএব কেবল সেই মহান সত্তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। ইবাদতের যোপ্য কেবল তিনিই জার কেহ নহে।
 कि কোন উপাস্য আছছ, याহার ইবাদত করা যার্ইতে পারে ? অথচ, সৃষ্টিকর্ত্ত ও রিযিকদাতা কেবল জাল্লাহই। অতএব অন্য কাহার ও ইবাদত হইতে পারে না।
 ঐ বস্বুর সমতুল্য করা যাইতে পারে। যাহা সৃট্টি করিতে পারে না"।

 সক্ষম, তিনি সেই বর্যুর মতই হইতে পারে না যাহা ঐ সকল বষ্ুু সৃষ্টি করিতে সক্ষম


 তাহারা এমন কাওম যাহারা অন্য বস্যুকে আল্নাহ্র সমকক্ষ মনে করে। এই সকল আয়াত দ্বারা উপরের অর্থটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আলোচ্য আয়াতের অনুর্রপ অন্যত্র ইরশাদ হইয়াহে :

বলতে দেখি ভেই ব্যক্তি রার্রির প্রহর সমূহকে সিজ্দায় রতাবস্থায় ও দগায়মান হইয়া আখিরাতে আল্লাহ্র ভয়ে ও তাহার রহমতের আশা পোষণ করিয়া আন্লাহ্র ইবাদত করে সে কি ঐ লোকের মত হইতে পারে যাহার মধ্যে এই ওুণাবনী নাই? (সূরা যুমার ঃ ৯)

जनাত্র ইরশাদ ইইয়াছ :

"তুমি বল, বেই ব্যক্তি জানে আর যাহারা জানে না, তাহারা সমান হইতে পারে ? ঊপদেশ কেবন জ্ঞান লোক জনই প্রহণ করে"।

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :


"আল্মাহ্ যাহার অন্তরকে ইস্লামের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন সে তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নূর প্রাপ্ত ইইয়াছে, যে ঐ নূর ইইতে বঞ্চিত ব্যক্তির সমান নহে। অতএব আল্লাহ্র যিকির হইতে যাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া আছে, তাহার জন্য ধিক্কার। তাহারা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত"। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

যেই মহান সত্তা সকলের কর্মকাণ্ড উঠাবসা চলাচল সম্পর্কে অবহিত, তিনি ঐ বস্তুর সমান হইতে পারেন, যাহা ঐ সকল গুণাবলীর শূন্য। তাহাদের উপাস্য প্রতীমা সমূহের মধ্যে না দেখিবার ক্ষমতা আছে আর না শ্রবণ ক্মতা আছে। আর না ‘ইল্ম’ এর অধিকারী। এখানে আলোচ্য আয়াতসমুহে ও ইহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। উপাস্য ও মা‘বূদ হইবার জন্য যেই সকল গুণাবলী প্রয়োজন উহা কেবল আল্লাহৃর মধ্যে রহিয়াছে আর যেহেতু মুশরিকদের অন্যান্য উপাস্য ও প্রতীমাসমূহে ঐ সকল্ল అুণাবলী নাই। অতএব তাহারা মা‘বূদ ও উপাস্য হইতে পারে না।


অনুবাদ ः বরং তিনি যিনি পৃথিবীকে কর্রিয়াছেন বাসসোভোগী এবং উহার মাঝে প্রবাহিত কর্রিয়াছেন নদীনালা এবং স্থাপন কব্রিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার্র মধ্য্য সৃষ্টি কর্রিয়াছেন অন্তরায়, जাল্লাহর সহিত অন্য ইলাহ আছে কি? তবুও উহাদিগের্র অনেকেই জানে না।
 মহান সত্তা যমীনকে স্থীর কর্য়য়েন, উহা না নড়াচড়া করে না উহা প্রকপ্পিত হইতে থাকে। এইর্পপ হইলে তো উহাতে শাত্তির সহিত বসবাস করা সষ্বব হইতে না। বরং আল্নাহ্র স্বীয় অনুগ্রহে যমীনকে বিছানা সমতুল্য করিয়াছেন। বেমন অন্যত্র ইরশাদ

"আল্লাহ্ তা‘আলা সেই মহান সত্তা যিনি যমীনকে স্থীর করিয়াছেন এবং আসমানকে ছাদ স্বর্রপ করিয়াছেন"। (সূরা মু’মিন ঃ ৬৪)
 কোনটি বড় আর কোনটি ছোট, কোনটি পূর্ব পশিচিমে এবং কোনটি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেই দেশে যেই অঞ্চলে যেই র্রপ প্রয়োজন ও সেই দেশে সেই অঞ্চলে সেইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন।
 পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন।
 পানির দুইটি মিলিত সমুদ্র্র মাব্ে প্রতিবহ্ধকত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, याহা মিষ্ট ৫ তিক্ত পানি একটি অন্যটির সহিত মিশ্রিত হইতে না পারে। আল্লাহ্ তিক্ত পানি ও মিষ্ঠি পানি পৃথক পৃথক উদ্mে্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এক প্রকার পানি অন্য প্রকার भানির সহিত মিশ্রিত হইলে, সেই উদ্দেশ্য সফল্ন হয় না। জনবসতীর মধ্যে প্রবাহিত নদীনাनা ও নহর সমৃহের পানি মিষ্ঠি উহার উu্mশ্য হইল মানুষ ও जন্যান্য প্রাণী উহা হইতে পান করিবে এবং বাগান, গাছপালা ও ক্ষেত খামারের সেচকার্ব্রে সমাধা করা ইইবে। जপরপক্ষ লবণাক্ত পানির সযুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন কর্রিয়া রাখিয়া। উহার পানি লবণাক্ত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য হইল, যেন ঐ সকন সমুদ্র ইইতে বায় পৃথিবী অন্যান্য সকল এলাকার বাযুকে নষ হইতে রক্ষা করিতে পারে। অন্যত ইরশাদ হইয়াছে :


"সেই মহান দুইটি সমুর্রকে একত্রিত কর্যিয়াছে একটি সুমিষ্ট অন্যটির পানি লবণাক্ত কিত্দু উভয়ের মাঝে প্রতিবক্ধকত সৃ্টি করিয়াছেন"। (সূরা আল-ফুরকান : ৫৩) এই পানির নহর ও সমুদ্র করা ও দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পানির সমু্র্রে একত্রিত করি ও উহার মাব্ে সুক্ম প্রতিব্ধক সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো আছে? जতএব আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না। এই কারণ ইর্রশাদ ইইয়াছে : اللُ आল্মাহ্র সহিত এমন কোন উপাস্য আছে কি বে এই র্রপ মহা ক্ষমতার অধিকার্木ী।


#   

অনুবাদ ঃ (৬২) বরং তিনি আর্ত্রে আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভুত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহুর সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্য গ্রহণ করিয়া থাক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআআলা ইরশাদ করেন, মানুষের উপর যখন বিপদ অবতীর্ণ হয়, বিপদগ্রস্ত তখন ডাকা হয় বিপদ মুক্তির জন্য তখন তাঁহার নিকট ফরিয়াদ করা হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :
"আর সমুদ্রে যর্খন তোমরা বিপদগ্থ্ত হও, যর্থন আল্মাহ ব্যতিত তোমরা সকন উপাস্যকে ভুলিয়া যাও"।

## আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"অতঃপর यখन তোমরা বিপদগ্গস্থ হও তো তাহার নিকর্ট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক"। এখানে ইরশাদ হইয়াছে :
 শ্রবণকারী সেই আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে?

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) আবূ তামীমা আল-জায়মী, বাল্ হাজীম গোত্রীয় রাবী ইইত্তে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা
 মহান আল্মাহ্র নিকট দু‘আ করিবে, যিনি তিনি বিপদগ্থস্ত হইবার পর তাহার নিকট দু'আ করিলে তিনি বিপদমুক্ত করেন। জনমানবহীন কোন বিশাল জংগলে কিছু হারাইয়া দু‘আ করিলে, তিনি উহা ফিরাইয়া দেন। দুর্ভিক্ষের দু‘আ করিলে যিনি উৎপাদন করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দেন। রাবী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিলাম, آْصنی إ আমাকে কিছু অসিয়্যত কর্রন। তিনি বলিলেন ঃ কাহাকে গালি দিও না, কোন ভাল কাজকে হাল্কা মনে করিও না, যদি কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হউক না কেন, কোন পিপাসিত ব্যক্তিকে তোমার পাত্র হইতে পানি পান করান ইউক না কেন? আর পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত তুমি লুংগগি পরিধান করিবে নচেৎ পায়ের গিরা পর্যন্ত। পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা ইইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ পায়ের গীরার নিচে লুংপি পরিধান করা অহংকারের আলামত। আর আল্নাহ্ তা‘আলা অহংকারকে পসন্দ করেন না।

হাদীসটি ইমাম आহমাদ (র) অনা এক সূত্রেও বর্ণনা কর্রিয়াছছন এবং ঐ সূত্রে ঐ সাহাবীর নাম তিনি উল্ধেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন;, আফ্ফান (র) ..... জাবির ইবৃন সুলায়মান হহজাইমী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূনূল্লাহ্ (সা)-এর নিকট आসিলাম, তখन তিনি চাদর জড়াইয়া ছিনেন, উহার একটি আাচ্ল তাহার পায়ের উপর পড়িয়াছিন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? তিনি নিজের প্রতি ইংপিত করিলেন, আমি বনিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! आমরা জংগলে বসবাসকারী লোক, স্বভাবে কিছু কঠোরত আছে, আমাকে কিছू নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, কোন ভাল কাজকে ম্মুদ্র ধারণা করিবে না, यদি ও উহা তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুথে সাক্ষৎ इউক না কেন ? যদিও উহা তোমার পাত্র হইতে কোন পিপাসিত ব্যক্তি পানি পান করান হউক না কেন। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি উছাকে গালি দিও না। কারণ, ইহাতে তাহার ওনাহ হইবে, কিন্তু তোমার সাওয়াব হইবে। পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিষান করা হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, ইহা অহংকার আর जহংকারকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। রাবী বলেন, ইহার পর হইতে আর কখনও কাহাকেও আমি গালি দেই নাই। এমন কি ছাগল কিংবা কোন উটকেও গালি দেই নাই। ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইব্ন आবৃ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন আবূ সালিহ্ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তাউস (র) আমাকে দেথিতে আসিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, ছে আবৃ আবদুর রহমান। আপনি আমার জন্য দু‘আ করুন। তিনি বনিলেন, ঢুমি নিজেই তোমার জন্য দু দা কর; কারণ আল্লাহ্ রোগার্রান্ত जসহায় ব্যক্তির দু'অা কবুল কর্রেন। उহব ইব্ন মুনাক্সিহ (র) বলেন, আমি পৃর্ববতী আসমানী কিতাবে ইহ পাঠ কর্য়াছি, आল্লাহ ত'আলা বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম, বেই ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রণ করে, আামি তাহার জন্যই অবশ্যই বাঁচিবার পথ বাহির করিয়া দিব। যদিও জাসমান ও যমীনের সারা মাখলূক তাহার বিরোধী হউক না কেন। आর ব্যেই ব্যক্তি আমার आশ্রয় গ্রহণ করিবে না আমি তাহাকে যমীনে ধসিয়া দিব এবং শূন্যে তুলিয়া তাহার নিজের প্রতিই তাহাকে সমর্পণ করিব"।

হাফিয ইব্ন আসাকির (র) ঢাঁহার গ্গন্থে এক ব্যক্তির একটি আচার্यজনক ঘটনা উল্লেখ কর্যিয়াছেন। घটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, আরু বকর ইব্ন দাউদ দীনূবী (র)। তিনি বলেন, 岛 ব্যক্তি আমার নিকট তাহার ঘটনা এই রূপ বর্ণনা করিয়াছছ, आমি আমার খচরে আরোহন করিয়া দামেক্ক হইতে যায়দানী পর্যন্ত মানুষ পৌছাইয়া দিতাম। রকবার এক ব্যক্তি আমার খচ্চরের উপর আরোহণ করিল, আমি একটি পথ ধরিয়া তাহাকে নইতে চলিতে লাগিলাম, কিত্তু লোকটি আমাকে অন্য পথে চলিতে বলিল, লেই এই পথ

সহজতর নিকট্বর্তী। কিশ্মু আমি অস্বীকার করিলেলে সে ঐ পথ নিকট্বর্তী ও সহজ বলিয়া পুনরায় ঐ পথ ধরিয়া চলিতে বলিল। অতএব আমি তাহার দেখান পথে চলিতে नাগিলাম। कিন্মু চলিতে চলিতে একটি গভীর বনে পৌছাইয়া গেলাম। সেখান এক ভয়ানক দৃশ্য আমার নজরে পড়িল। বহু মৃতের লাশ সেখানে পড়িয়া আছে। লোকটি আমাকে খচ্র থামাইতে বলিল। आমি খচ্র থামাইলে সে নামিয়া পড়িন। অতঃপর সে তাহার কাপড় চোপড় আটিয়া পরিধান করিল এবং একটি ছুরি বাহির করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আমি ছুট্যিয়া পালাইতে চেষ্যা করিলাম, কিত্তু সে আমাকে ধরিয়া কেলিন। আমি আাল্লাহর কসম দিয়া প্রাণ ভিক্থ চাইলাম, তাহাকে বলিলাম, ঢুমি আমার খচ্র ও মাল লইয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল, মাল তো আমারই তবে তোমাকে হত্যা কর্নি। আমি তাহাকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইলাম। আমি তাহার প্রতি আশ্রসমর্পণ কর্রিয়া বলিলাম, তুমি আমাকে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিবার অনুমতি দাও। সে বলিল, জলৃদি কর। আমি সালাত পড়িবার জন্য দগায়মা হইলাম কিত্তু আমার মুখে কুরঅানের একটি হর্রকও উচ্চারিত হইন না। আাম হত্বাক ইইয়া দাড়াইয়া রহিলাম, হঠাৎ আল্লাহ্র অনুপ্রহে আমার মুv্য এই আয়াত উচ্চারিত হইন।
 অশ্বারোহী ঐ জ জগণ হ হইতে দ্রুত জাসিল। তাহার হাতে একটি বর্শা ছিন সে উহা তাহাকে লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিল। বর্শাtি নির্ভূলভাবে তাহার বক্ষস্থেলে গিয়া লাগিল এবং সেই মুহহর্তেই পড়িয়া গেল। আমি অশ্বারোহীকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি সেই মহান সত্তার প্রেরিত দূত। यিনি কোন অসহায় ব্যক্তি তাহার নিকট দু'আ করিলে তিনি উহা কবুল করেন। এবং বিপদ হইতে রক্ষা কর্রে। লোকটি বনিল, আমি তখন আমার খ্চরও বোঝা নইয়া নিরাপদ̆ ফিরিয়া जाসিলাম।

ফাতিমা বিনতে হাসান উণ্মে জাহমাদ আজীলীয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক যুক্ধে মুসলমানগণ কাফির্দের হাতে পরাজিত হইল। অতঃপর একটি উত্ম ঘোড়া তাহার মুনিবকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিন। ঘোড়ার একজন ধনী বুযুর্গ ছিলেন, তিনি ঘোড়াটিকে বলিলেন, তোমার কি ইইল কি ? এই ক্রপ পরিস্থিতির জন্য তোমাকে লালন পালन করিয়াছি। তখন ঘোড়াটি বলিল, আমি এইর্রপ কেন করিব না? आাপনি আমার খাইবার বেই ঘাস দিতেন উহা হইতে আমাকে খুবই কম খাইতে দিত। তখন ঐ বুর্গ বলিলেন, আল্লাহ্র শ!পথ! করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে আমি আমার তত্ত্বাবধানের রাখিয়া তোমাকে ঘাস খাইবার ব্যবস্থা করিব। ইহা ऊনিয়া ঘোড়াটি দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। ইহার পর হইতে ঘোড়ার মালিক ঘোড়াইটিকে নিয়মিত ঘাঁস খাওয়াইত। কি্্ু এই ঘটনাটি চহুর্দিকে অধিক প্রসিদ্ধ নাভ করিল। এবং লোকজন তাহার নিকট ঘটনাটি

यাচাইর্যের জন্য আগমন করিত। 丹ীরেরীরে ঘটনাটি রূম সম্রাটের নিকট পৌঁছিয়া গেল, তিনি ঐ বুর্থুকে নিজের শহরে উপস্থিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। একবার এক ধর্মত্যাগী মুরতাদ ব্যক্তি এই কাজের জনা নিয়োজিত করিলেন। সে যখন ঐ বুযুর্গের নিকট প্ৗौঁছল। তখন সে নিজেকে একজন মুসলিম হিসাবে প্রকাশ করিল। ভুযুর্ণ তাহাকে সশ্পূর্ণরণপে বিপ্বাস করিলেন, একবার দুইজনে নদীর তীরে ভ্রমণে বাহির হইন। এই দিনে ঐ মুরতাদ ব্যক্তি ঐ বুমুর্ণকে হত্যা করিবার উলেশ্য <্রম সয়াটের সহিত বোগাভোগের রক্কা কর্রিয়া চনিয়াছিল। <্রম সয়াটের পক্ষ ইইতে একজন একজন শক্তিশালী লোককে নদীর তীর হইতে ঐ র্গ্গকে গ্থেফতার করিবার জন্য প্রেরণ করা ইইয়াছিল। ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ঐ প্রেরিত ব্যক্তি যখন একত্রিত হইয়া তাহাকে গ্রেফতার করিতে উদ্যত ইইল, তখন উক্ত বুযুর্গ আসমানের দিকে হাত উত্তোলন কর্রিয়া ফরিয়াদ করিলেন, হে আল্gাহ! এই ব্যক্তি আমার সহিত ধোকাবাজী করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে উহাদিগের নিঃপিড়ন হইতে আপনার খাস আশ্রয় দান করুন। রাবী বলেন, जতঃপর বন হইতে দুইটি বাঘ বাহির হইন উভয়কে পাকড়াও করিল এবং লোকটি নিরাপদ্দ চলিয়া গেন।

## وَيْجْ تلَكُمْ خْفَاءَ الْاَرْضِ -

"जার তিনি তোমাদিগকে যমীনের প্রতিনিধি করিবেন"। এক জামাতের পর এক জামায়াতকে এই দूনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বেমন ইর্শাদ হইয়াহে :


تَوْمْ أخَرِيْنِ
তিনি ইচ্ম করিলে তোমাদিগকে ধ্পংস করিয়া দিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য যাহাকে সৃষ্টি করিবেন। ब্যেন তোমাদিগকে অন্য কাওমের আর্ৰলাদ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা আন‘আম ঃ ১৩৩)

আরো ইরশাদ ইইয়াহে:

তিনিই তোমাদিগকে যমীনের প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং কতক লোককে কতক লোকেরে উপর মর্যাদা দান কর্রিয়াছেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৫)

আরো ইরশশাদ হইয়াছে:

আর তোমার প্রতিপালক ফিরিশিত্তণণকক বলিলেন, আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। (সুরা বাকারা ঃ ৩০)

এমন লোক সৃষ্টি করিব যাহারা একের পর এক এই পৃথিবী আবাদ হইবে। আল্নাহৃ ত'অানা সকল মানুযকে একই সময়ে সৃষ্টি করিবেন না বরং এক জামাতের পর আর এক জামাতের সৃষ্টি করিবেন।
 এক কাওমের পর অন্য কাওমকে, এক গোত্রের পর অন্য গোত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্নাহ্ ইচ্ম করিলে সকন মানুষকে একই সময় সৃষ্টি করিতে পারিতেন আর ইচ্মা করিলে সকল মানুষকে একই সময়ে মৃত্যুদান করিতে পারিতেন। আর যদি এই র্রপই घটিত তবে এই পৃথিবীতে মনুষ্রের সংক্ুলান হইত না, তাহাদের রিযিকও সংীীর্ণ হইত। এবং পরশ্পর একে অন্যের ক্ত্মিষ্ত হইত। আল্লাহ্ মহা জ্ঞানের অধিকারী তিনি সকল মনুষকে একত্রিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই বরং সর্বশ্রথম তিনি হযরতত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এক ব্যক্তি হইতেই তিনি পরুপ্পর একের পর এক জামাত, গো্র ও জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইডােই এক সময় সকলেরই মৃত্যু হইবে এবং এক সময় কিয়ামত সংখটিত হইবে। এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছে।


যেই সত্তা অসহায়ের দু‘আ কবুল করেন, তাহাকে বিপদ ও বিপর্যয় হইতে রক্ষা করেন এবং তোমাকে সকলকে যমীনে একের পর এক সৃষ্টি করিবেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কে আছে। তিনি ছাড়া আর কেহ এই রূপ গুণের অধিকারী নাই। অতএব আর
 পথের প্রতি আল্লাহ্ উপদেশ গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম।
 بشَّ


অনুবাদ : (৬৩) এবং তিনি যিনি তোমাদিগের স্থলের ও পানির অক্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ তাহা হইতে বহু ঊধ্ধ!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ


বল তো জলে স্থলে ঘোর অন্ধকারে তোমাদিগকে পথ দেখান কে? অর্থাৎ সঠিক পথ পাওয়ার জন্য আকশ্শে যমীনে কিছু এমন নির্দশন রাখিয়াছেন যাহার মাধ্যমে পথহারা
 "আরো অনেক নির্দশন। যেমন নক্ষত্র দ্বারা তাহারা পথপ্রাপ্ত হয়"। (সূরা নাহুল : ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"আর তিনি মহান সত্তা যিনি নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন ঘোর অন্ধকারে জল স্থলে তোমরা পথ পাইতে পার"। (সূরা আন‘আম ঃ ৯৭)

আর কেই বা রহমত অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ হইবার পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী হাওয়া প্রেরণ করেন।
 শরীক আছে কি? তাহারা আল্লাহ্র সহিত যাহা কিছু শরীক করে তিনি উহা হইতে অনেক ঊর্ধে।

## 


অনুবাদ ঃ (৬৪) বরং তিনি যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন । আল্লাহ্র সহ্তিত কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, যদি তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদিগের্র প্রমাণ পেশ কর ।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তিনিই স্বীয় কুদরতে ও ক্ষমতা বলে সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন এবং তিনি পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন। এবং অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন :
"নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। তিনি সূচনা করেন এবং পুনরায় ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন । (সূরা বুরূজ ঃ ১২-১৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

## 

"তিনি সৃষ্টি সূচনা করেন ইহার পর পুনরায় ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিক সহজ"। (সূরা র্ম : ২৭)

আর কে-ইবা তোমাদিগকে আসমান ইইতে পানি বর্ষণ করিয়া আর যমীন হইতে উৎপাদন করিয়া তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
"ঐ আকাশের কসম যাহা বৃষ্টি বর্ষণ করে এব্ ঐ যমীনের কসম যাহা ফাটিয়া যায়"। (সূরা তারিক ঃ ১২-১৩̣)

অন্য আরো ইরশাদ হইয়াছে :


মহান আল্লাহ্ বৃষ্টির যেই পানি যমীনে প্রবেশ করে উহাও জানেন এবং যেই সকল ফসল যমীন হইতে উৎপন্ন হয় উঁহা তিনি জানেন। আর যাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় ও আসমান আরোহণ করে।(সূরা সাবা ঃ ২) বরকত্য় পানি তিনি অবতীর্ণ করেন অতঃপর উহা একাধিক ঝর্ণায় যমীন প্রবাহিত হয় এবং উহার সাহায্যে নানা প্রকার ফলমূল ও খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়।
"তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের জীবজন্তুও চরাও অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য"। (সূরা তোহা ঃ৫৪)

আর যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ এই সকল গুণাবলীর অধিকারী নহে। অতএব ইরশাদ হইয়াছে :
قُلْ هَـَتُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صُدرِيْـْنَ -

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ যদি আল্মাহ্র সহিত তাঁহার ইবাদতে শরীক থাকে তবে উহার দলীল পেশ কর। যদি তোমরা সত্যবাদী ইইয়া থাক। এবং ইহা বাস্তব সত্য যে, তাহাদের দাবীর উপর কোন দলীল নাই। ইর্শাদ হইয়াছে :
 لاَ يَفْلْحُ الْكَافِرُوْنْ
আর যেই ব্যক্তি আল্মাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকে তাহার নিকট ইহার কোন দলীল নাই। তাহার হিসাব-নিকাশ তাহার প্রতিপালকের কাছেই হইবে। বস্তুতঃ কাফিররা সফল ইইবে না। (সূরা মু’মিনূন ঃ১১৭)

#  يَتْعُرُوْنَ َيَّانَيْبُعْنُوْنَ- 

##  

- अনুবাদ ः (৬৫) বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমগ্গলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কথন পুনরুথিত হইবে। (৬৬) আখিরাত সম্পর্কে উহাদিগের জ্ঞান তো নিঃশেষ হইয়াছে, উহারা তো এ বিষয়ে সষ্ধিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে অন্ধ।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাঁহার নবী (সা) কে হুকুম করেন যে, তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে এই শিক্ষা দান করেন যে, আল্নাহ্ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর কেহ-ই গায়েব
 ومَـَا 'ই
 পারিবে না যে, কখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে এবং কখন তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
"কিয়মাত কবে সংঘটিত হইবে উহা আসমান যমীন ও উহার অধিবাসীদের জন্য অবহিত হওয়া বড় কঠিন। উহা তো আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইবে"। (সূরা আরাফঃ১৮৭)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন :


"যে ব্যক্তি এই কথা বলে যে, রাসূলূল্নাহ্ (সা) আগামীকাল সং্ঘটিত বিষয়ে জানেন সে আল্মাহ্র উপর মস্তবড় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ ছাড়া আসমান যমীনের কেহই গায়েব জানে না"। ইব্ন কাছীর—৫২ (৮-ম)

কাতাদাহ (র) বলেন, মহান আল্লাহ্ এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে তিনটি বিষয়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আসমানের সৌন্দর্যের জন্য, উহা দ্বারা পথ পাইবার জন্য ও শয়তানকে আঘাত করিবার জন্য। যেই ব্যক্তি ইহা ছাড়া অন্য কোন উদ্শেশ্য যোগ করিবে সে নিজের মত প্রকাশ করিল ভুল করিল। তাহার অংশ নষ্ট করিল ও যেই বিষয়ের তাহার জ্ঞান নাই অযথা উহার সম্পর্কে কষ্ট করিল। অনেক মূর্খ লোক এই সকল নক্ষত্র হইতে জ্যোতিষ বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছে। যেমন যেই ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের সময় বিবাহ করিবে, তবে এইরূপ এইরূপ ইইবে। যেই ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের সময় সফর করিবে তাহার সফর এইর্রপ হইবে। যে অমুক নক্ষত্রে সময় জনুপ্রহণ করিবে, সে এইর্দপ হইবে। আমার জীবনের শপথ! যে কোন নক্ষত্রের সময় কেহ কালো, কেহ সুন্দর, কেহ লম্বা ও কেহ খাট হইয়া থাকে। কোন নক্ষত্র, কোন পশুপাখী গায়েব জানে না। আল্লাহ্. তা‘আলা এই ফয়সালা দিয়াছেন, আল্লাহ্ ছাড়া আসমান যমীনের কেহ গায়েব জানে না। তাহার ইহাও জানে না যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইইবে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইহা বিশ্ধ্যাবে বর্ণিত।

আখিরাত সম্পর্কে তাহার জ্ঞান পরিশ্রান্ত ও অক্ষম হইয়াছে বরং তাহারা তো উহা সম্পর্কে অন্ধ কাহার ও সঠিক কোন জ্ঞান নাই। কেহ কেহ এখানে থাকে! অথ تساوى علمهـه আখিরাত সম্পর্কে সকলের জ্ঞান সমান। জিজ্ঞাসাকারী ও জিজ্ঞাসীত সকলেই আখিরাতের সঠিক জ্ঞান না থাকার বিষয়ে সমান। মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্মাহ্ (সা) হযরত জীবরাঈল (আ) কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে
 অপেক্ষা এই বিষয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী নহেন।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত আব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ادررك علمهم

আতা খুরাসানী ও সুদ্দী (র) বলেন, আখিরাত তাহাদের জ্ঞান আখিরাতেই পরিপক্ক হইবে। কিন্তু তখন তাহাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কোন উপকারে আসিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

"ঐ" সকল কাফির দল যখন আমার নিকর আসিবে তহারা বড়ই শ্রবণণকারী 3 দর্শণকারী ইইবে। কিন্ত ঐ যালিম আজও স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৮)

বরং তাহারা অর্থাৎ কাফিররা সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :


আর তাহাকে তোমার পরওয়ারদিগারের সমুথ্ে সারিবদ্ধভবে পেশ করা ইইবে। তখন তিনি বলিবেন, यেমন প্রথমবার আমি তোমাদিগ্ক সৃষ্টি কর্যিয়াছিলাম ঠিক তেমনিভাবেই আমার কুদ্রতেই আমার নিকট ঢোমরা উপস্থিত হইয়াছ। কিষ্মু তোমরা না বলিতে কিয়ামত কোন বযুই নহে? তোমাদের জন্যই কিয়ামত সংখটিত হইবে না। আলোচ আয়াতে ও আল্লাহ ইহাই বর্ণনা করিয়াছ্ন :
 তাহারা উহা সম্পক্কে মূর্খ ও অজ্ঞ।

## 



অनুবাদ : (৬৭) কাফি্িা বনে, जামরা আমাদিতের পিতৃभুরুচের্র মৃত্তিকায় পর্যবসিত ইইয়া গেলেও কি জামাদিগকে কি পুনর্থিত করা ইইবে? (৬৮) এই বিষয়ে আমাদিগের পৃর্বभুক্পষদের্রকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিন। (৬৯) বল, পৃথিবীত পর্রি্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পর্রিণাম কি ক্রপ ইইয়াছে (৭০) आার উহাদিগের সশ্পর্ক ঢুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের মড়यत্রে মনঃছ্ছুন্ন হইও না।

তাফস্গীর ঃ উল্নিখিত আয়াতে আল্লাহ্ ত‘‘আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামত অস্বীকারককারী কাফির ও মুশরিকরা মৃত্যুর পরে শরীরেরে হাডিড ও মাটিতে পরিণত হইবার পর পুনর্জীবিত হওয়াকে অসষ্ভব মনে করে। জ্ততএ কিয়ামত বলিতে কিছুর

’ منْ পূর্বপুরুপ্ণণণের নিকটও করা ইয়াছিন। অথচ, আজ পর্যন্ত উহা সংখটিত হয় নাই। $\dot{\circ}$

 গ্গহ করিয়াছে। আাল্লাহ্ ত'জালা তাহাদের এই জবাবে বলেন :

## 

হে মুহাম্ (সা)! ঢুমি ঐ অকন কফিরদের বলিয়া দাও, তোমরা কিয়ামতকে অন্মীকার করিয়া বড় অপরাধ কর্য়াছ। তোমরা ভূপষ্টে ভমণ কর্রিয়া তোমাদের ন্যায় जপরাধীদের পরিণতি প্রত্যক্ক কর। তাহাদের প্রতি কত ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা রাসূলগণকে মান্য করিয়াছে, তাহাদের অনুকরণ করিয়াছছ, আল্লাহ্ ত'অালা তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, নবীগণ সত্যবাদী এবং আল্লাহ়র পক্ষ ইইতে যাহা কিছ্ম আসিয়াছেন উহা সত।

অতঃপর আল্লাহ্ তাঅালা রাসূনুল্gাহ (সা)-কে সান্তনা দিয়া বলেন :

হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার আনীত বাণীক্ যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিও না, তাহদের উপর চিন্তিত হইও না। আার তোমার সহিত বেই সকল যড়্যত্ত্রে তাহারা লিপ্ত উহার কারণণ মনঃঃছুন্ন হইও না। আল্নাহ্ ত'অালা ঢোমাকে সাহায্য করিবেন, তোমার দীনকে তোমার উপর বিজয়ী করিবেন।





অনুবাদ : (१২) উহারা বলে, তবে বল কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে। (৭৩) বল, তোমরা যেই বিষয়ে ত্ররাম্বিত করিতে চাহিতেছ, সম্ভবতঃ তাহার কিছু তোমাদিগের নিকটবর্তী হইয়াছে (৭৩) নিশয়ই তোমাদিগের প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুথ্রহশীল, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৭৪) উহাদিগের অন্তর যাহা কিছু গোপন করে এবং উহারা যাহা কিছু প্রকাশ করে, তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (৭৫) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা বে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং বিদ্রুপ করিয়া উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উহার আলোচনা করিয়াছেন ঃ

তাহারা বলে, কিয়ামতের এই ওয়াদা কবে সংঘটিত হইবে ? তোমরা ঠিক মত বল यদি সত্যবাদী হও। আল্লাহ্ তাআলা উহার জবাবে বলেন :

হে মুহাম্মদ! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যেই বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইতেছে, সষ্ববত উহার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী। মুজাহিদ, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।
"তাহারা বলে, ঐ কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে ? তুমি বলিয়া দাও, সম্ভবত উহা তোমাদের নিকটবর্তী"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৫১)

অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

"কাফিররা শাস্তির জন্য জলদি করিতেছে, অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে"। প্রকাশ থাকে যে, ردف ক্রিয়া এর صلد বله ل্যবহুত হয় না। কিন্তু

 আল্লাহ্ তা‘আনা ইরশাদ করেন :
 অনুপ্রহশীল। তাহাদের অন্যায় অপরাধ করেরেত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে অসংখ্যা নিয়ামত দান করেন অথচ, অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তাহা উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ।

তোমার প্রতিপালক অবশ্যুই ঐ সকন বস্ডু জানেন, যাহা তাহাদের অন্ড্রে গোপন কর্রিয়া রাখে, আর উহা জানেন যাহা তাহারা প্রকাশ করে। অর্থাৎ গোপনীয় ও প্রকাশ্য তাহার নিকট উভয়ই সমান। ইরশাদ ইইয়াছে :

"তোমাদের মধ্যে হইতে বে গোপনে কথা বলে আর যে প্রকাশ্যতাবে কথা উভয়ই আল্লাহ্র নিকট সমান"। (সূরা রা‘দ ঃ ১০)
 ইহা দ্মারা প্রমাণিত হয় বে, আল্লাহ্ সকল গোপন ও প্রকাশ্য ব্য়ুকেই সমানভাবে জানেন।

जতঃপর আল্লাহ্ ত'অানা ইর্রশাদ করিয়াছেন : "তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের গায্যেবকে তিনি জানেন। মানুষ্বের কাছে যাহা গায়েব ও যাহা উপস্থিত সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবহিত"। (সৃরা হূদ ঃ ৫)
 जन্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 ذَاللَ عَلْى اللَّهِ يَسِيْرٌ -
" বিদ্যমান সকল বস্তুকে জানেন। উহার সবকিছু কিতবে বিদ্যমান। উহা আল্লাহ্র পক্ষে বড়ই সহজ"। (সূরা হাজ্জ : १০)
 فِّهُ يَخْتَلْوُنْ





## 



অনুবাদ : (१৬) বনী ইসরাঔল, ব্যই সব বিষয়ে মতভেদ করে এই ক্ররান তাহার অধিকাংশ ঢাহাদিগের্র নিকট বিবৃত কর্রে। (৭৭) এবং নিশ্য়ই ইহা মু’মিনদিগের জন্য হিদায়াত ও রহ্মত। (৭৮) তোমার थ্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে ফয়্রসালা করিয়া দিবেন। তিনি পরা|্রমমালী, সর্বঙ্ঞ। (৭৯) অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কন। ঢুমি তো স্পে্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (b০) মৃতকে তুমি কথা ๒নাইতে পার্রিবে না, বধীরকে পারিবে না আহবান খনাইতে, যখন উহারা পিঠ ফির্রাইয়া চলিয়া যায়। (b-১) তুমি অক্ধদিগকে তাহাদিণের পথज্রষ্তা হইতে পনথ জানিতে পার্রিবে না। ঢুমি ওনাইতে পার্রিবে ঢাহাদিগকে यাহারা আমার নির্দ্শনাবनী বিশ্পাস কর্রে। জার ঢাহারই আख্মসমর্পণকারী।

তাফসীর ः আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈল যাহারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বাহক ও ধারক, তাহারা পরস্পর যেই সকন বিষয়ে বিরোধ করে পবিত্র কুর্তান তাহার কাছে ঐ সকল বিষয় ফ্য়সালা করে। বেমন হযরত ঈসা (অ) সম্পর্কে ইয়াহৃদীরা তাহাকে খাট কর্রিবার জন্য সস্পূর্ণ মিথ্যা जপবাদ আরোপ করিয়াছে। পবিত্র কুর্রান সত্য ও ইনসাফ ভিত্তি বক্ত্যা পেশ করিয়াছে। হযরত ঈসা (অা) আল্লাহুর বান্দা ছিলেন, আল্লাহ্র পুত্র নহেন এবং তিনি একজন অতি মর্যদাশীল নবী ও রাসূল ছিলেন। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :
 ফয়দা হইয়াছেন। ইহা হইল সত্য কথা. যাহা সম্পর্কে তাহার সন্দেহ পোষণ করিতেছে"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪)

ইহ হইন মু"মিনদের অন্তরের হেদায়েত এবং আমনী জীবনে তাহাদের জন্য হোায়েত। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেনঃ


আর তোমার প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে স্বীয় হকুমে ফয়য়ালা করিবেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে বড়ই ক্মতার অধিকারী এবং বান্দার সকল কথাবার্ত ও কর্মকাড্ড সস্পর্কে অবহিত।

> فَتَوَكَكْلْ عَلَى اللَهِ ــ

অতএব হে নবী! তুমি তোমরা যাবতীয় কর্মকাণ্ড তঁহার টপর ভরসা কর এবং তোমার প্রতিপালকের পক্ষ ইইতে অর্পিত রিসানতের দায়িত্ধ পালন কর।

আর पুমি স্পষ্ট সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। যদিও যাহাদের সশ্পর্কে আল্লাহ্র পক্ক ইইতে স্থির সিদ্ধান্ত বে, তাহারা সর্ব্রকার নির্দশন আাসিবার পরও ঈমান আনিবে না। তাহারা তোমার বির্রোধিতা করুক না কেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াহে :


তুমি যেমন মৃতদিগকে তাহাদের ঊপকারী ক্থা ওনাইতে পার না, অনুর্রপ ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তরে কুফ্রের পর্দা পড়িয়াছে, যাহাদের কর্ণকুহরে কুফরের বোঝা চাপিয়াছে, তাহাদিগক্কে সত্যের বাণী ওনাইতে ও বুাইতে পারিবে না।

আর বধিরদিগকেও তুমি সত্যের আহবান খনাইতে পারিবে না যখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া উন্টা দিকে চলিবে।
وَمَاَ آَنْتَ بِهُدِى الْتُمْتِ عَنْ ضَلاَلَتَهِمْ -

जার অধ্ধদিগকে তাহদদের ওমরাহী ও বিপথপমন হইঢে সুপথগামী করিতে পারিরে ना।

"তুমি কেবল সে লোকদিগকে সত্যের বাণী ఆনাইতে পার্রিবে অর্থাৎ কেবল তাহারাই আহবান গ্রণ করিবে যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্ধাস করে এবং অন্তর দ্বরা গ্রহণ করিয়া আমার অনুগত হয়"।


অনুবাদ ঃ (৮২) যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিণের নিকট आসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব, যাহা উহাদিগের সহিত কথা বলিবে, এই জন্যে যে মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে যেই জন্তুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা শেষ যুগে যখন অধিক ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং মানুষ যখন আল্লাহ্র হহকুম পরিত্যাগ করিবে এবং সত্য দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে, তখন আল্মাহ্ তা‘আলা স্বীয় কুদরতে যমীন হইতে বাহির করিবেন। কেই বলেন, উহা পবিত্র মক্কা ইইতে বাহির হইরে। কেহ অন্য স্থানের কথা উল্লেখ•করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই জন্ত্রুটি মানুষের সহিত কথা বলিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদাহ (র) ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। ঐ জন্ত্রুটি মানুষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিবে। 'আতা খুরাসানী’
 আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না’। ইব্ন জবীর (র) এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আপত্তিমুক্ত নহে। এক রিওয়ায়েত্তে হযরত ইব্ন আব্বান (রা) বলেন, ঐ জন্ত্রি মানুষকে যখম করিবে। ঢাঁহার আর এক অন্য রিওয়ায়েত মুতাবিক কথা বলিবে ও যখম করিবে। তবে উভয়ই তাফসীরে কোন বিরোধ নাই।

উল্লিখিত জন্তু সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এখানে আমরা উহার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহ-ই সাহায্যকারী।
১. ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) ..... হয়ায়ফা ইব্ন উসাইদ গিফারী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্নাহ (সা) জানালা দিয়ে आমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচন! করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দশটি নির্দশন না দেখিবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। (১) পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় (২) ধূয়া (৩) বিশেষ জন্তুর আবির্ভাব (8) ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব (৫) হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন (৬) ধসিয়া যাওয়া : পাশ্চাত্যে একটি এবং আরেকটি আরব উপদ্মীপে (৭) আদ্ন হইতে অগ্নির নির্গমন, যাহা মানুষকে ধাওয়া করিবে কিংবা মানুষকে গ্রেফতার করিবে। কিংবা মানুষকে একত্রিত করিবে। আর যেখানে তাহার দিন কাটাইবে ঐ আগুনও সেখানে দিন ইব্ন কাছীর—৫৩ (৮-ম)

কাটাইবে। ইমাম মুসলিম ও সুনান গ্থন্থকারগণ কুররাত কায়যায় (র) আবূ তুফাইল आমির ইব্ন ওয়াসিলা এর সূত্রে হयরত হ্যায়ফা (রা) হইতে মারফৃ<ূপে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) আবুল আযীয ইব্ন রাাফী (র) হইতে মাওকূফ্রণপপে বর্ণনা করিয়াছেন।
২. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তানহা ইবন আমর ও জাবীর ইবৃন হাयিंম (র) দুইজন শাল্রেখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তালহা ইবৃন আমর (র) ..... হহায়ফা ইব্ন উসাইদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, এবং তাহার এক অন্য শায়েখ অর্থাৎ যবীর ইব্ন হাযিম (র) आদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর বংশীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ জভ্ভूটির কথা উল্লেখ করিলেন, তিনি ইর্রশাদ করিলেন ঃ यমীন হইতে নির্থত জত্ভूটি তিনবার বাহির হইবে। একবার দূরবর্তী এক জংগল इইতে বাহির হইবে উহার আলোচ্ন পবিত্র মক্কা প্ৗৗছহে না। অতঃপর একটি দীর্ঘকাল উহার কোন আলোচনাই হইবে না। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার্ উহা বাহির হইবে, তथন সর্বত্র উহার আলোচনা হইতে থাকিবে, এমন কি মক্কায়ও উহার আলোচনা হইবে। রাবী বলেন, রাসূলূন্নাহ (সা) ইররাদ করেন ঃ ইহার একদিন মানুষ মসজিদে হারামে थাকিবে, এমন সময় জহ্তুটি হঠাৎ র্ককন ও মাকামে ইবৃরাহীমের মাবে মািি ฆুঁড়িতে থাকিবে। ইহা দেথিয়া মনুষ ভীত হইয়া ও উহার নিকট হইতে বিভিন্ন স্থানে সর্রিয়া যাইবে। কেবল সু'মিনদের একটি দল তথায় থাকিিয়া যাইবে। তাহারা বুঝিবে, এই জন্টু হইতে পলাইয়া কোথাও আশাশয় নইবার উপায় নাই। অতঃপ্র জভ্ভুটি সর্বপ্রথম তাহাদের মুখমভল এমনই উজ্জ্মল কর্রিয়া দিবে বেন উহা উজ্ম্ণল নক্ষু। কোন মানুষ উহা হইঢে কোন প্রকারেই পলাইতে সক্ষম হইবে না, এমন কি এক ব্যক্তি ভীত হইয়া সালাতে দডায়মান হইবে এবং উহা হইতে আল্লাহ্র আাত্রয় প্রার্থনা করিবে। জভ্ভূটি তাহার পশ্াতে আসিয়া বলিয়া ওহে এথন তুমি সালাত পড়িত্ছছ ? এই বনিয়া সে তাহার মুখে চিছ্ আঁকিয়্যা দিবে। তখন মু’মিন ও কাফির্র সকলেই চিহ্হিত হইয়া যাইবে। এবং মু’মিন কাফিরকে দেখিয়া বলিবে, হে কাফির! তুমি আমার হক পরিশোধ কর। এবং কাফির ও মু’মিনের চিহৃ দেখিয়া বলিবে, হে মু’মিন! তুমি আমার হক পরিশোধ কর। হাদীসটি ইবৃন জরীর (র) উ৩য় সূত্র হুযায়ফা ইবุন উসাইদ (র) হইতে মাওকৃফ পদ্ধতিতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইব্ন জরীী (র) হু্যায়ফা ইয়ামান হইতে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছ্ন, কিষ্মু উহার সনদটি সহীছ নহে।
৩. ইমাম যুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) ..... আবদদুল্নাহ ইব্ন আমূর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আামি রাসূলুন্নাহ (সা) হইতে একটি হাদীস সংর্কক্ণ কর্য়য়াছিনাম যাহা এখন আমি ভুলি নাই। তিনি বলেন :

## 


সর্বপ্রথম যেই নির্দশন আত্মপ্রকাশ করিবে উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে যমীন হইতে জন্ত্রুর নির্গত হওয়া। দুইটির নির্দশন যেইটির প্রথম আख্মপ্রকাশ করিবে উহার পরপরই অপরটির আত্মপ্রকাশ ঘটিবে।
8. ইমাম মুসালিম তাঁহার সহীহ গ্রন্থে আলা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ..... হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


ছয়টি নির্দশনের আত্নপ্রকাশ ঘটিবার পূর্বে তোমরা আমাল কর- পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধুয়া, দাজ্জালের বর্হির প্রকাশ, বিশেষ জন্তুর আস্মপ্রকাশ এবং তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ ব্যাপার ও প্রত্যেকের সাধারণ ব্যাপার। ইহা কেবল মুসলিমই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) কাতাদাহ (র) ..... হयরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন হইতে ঊক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
৫. ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। অনুরূপ হাদীস বর্ণনা। করিয়াছেন। তবে
 ইব্ন মাজাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
৬. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) ..... হযরত আবূ হহয়ারায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

 الخوان يـعرف المؤمـن مِن الكانـر -
যমীন হইতে বিশেষ জন্তু বাহির হইবে এবং তাহার নিকট হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি থাকিবে এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটিও থাকিবে। জন্ত্রুটি কাফিরের নাকে মুহর লাগাইয়া দিবে এবং আংটি দ্বারা মুসলমানদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিবে।

অবশেশে মু’মিন কাফির সকলেই চিহ্তিত হইবে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) বাইয, আফ্ফান ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে তাঁহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ভাষাগতভাবে উহাতে কিছু পার্থক্য আছে এবং উহা এইরূপ :

فتخـطم أنف الكافـر بـالخاتموتجلو وجـه المؤمن بالعصـا حتـى ان أهل
الخوان الواحد ليجمعون فيقول هذا يـمؤمن يقول هذا يـا كافر -
জন্তুটি কাফিরের নাকে আংটি দ্বারা মুহর লাগাইয়া দিবে এবং লাঠি দ্বারা মু’মিনের মুখমন্ডল উজ্জ্ঘল করিবে এবং সকলেই একই দস্তরখানে একত্রিত হইবে, কাফির মু’মিনকে বলিবে, হে মু'মিন! এবং মু’মিন কাফির কে বলিবে হে কাফির!
৭. ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আমৃর (র) ..... আবদুল্নাহ ইব্ন বুরায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে মক্কার নিকটবর্তী একটি জংগলে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি শ্কস্থান যাহার চারিদিকে ছিল বালু। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ تـخـر ج الـدابـة مـن ه'ذا الموض ঐ বিশেষ জন্তুটি এই স্থান হইতে বাহির হইবে। ইব্ন বুরায়দা (র) বলেন, ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি যখন হজ্জে গমন করিলাম, তখন তাহার লাঠি দেখিতে পাইলাম যাহা আমার এই লাঠির সমান ছিল।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ জন্তুটি চতুষ্পদ বিশিষ্ট হইবে। ‘তিহামা’এর কোন জংগল হইতে বাহির হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আতিয়্যাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ জন্তুটি ‘সাফা’ এর কোন গুহা হইতে তিন দিনে বাহির হইবে। যাহা ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত হইবে, কিন্তু তবুও তিন দিনে উহার এক তৃতীয়াংশ ও বাহির হইবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) আবান ইব্ন সালিহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন একবার আব্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ঐ জন্তুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ঐ জন্তুটি ‘জিয়াদ’এর বড় পাথর এর নিকট হইতে বাহির হইবে। আমি সেখানে থাকিলে তোমাদিগকে ঐ পাথরটি দেখাইয়া দিতাম। ঐ জন্তুটি বাহির হইবার পর কি করিবে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, উহা বাহির হইয়া পূর্বদিকে ধাবিত হইবে এবং অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যেন সকলেই উহা ওনিতে পারিবে। অতঃ৭র উহা সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে এবং অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যে,

তাহার চিৎকার সকলেই ওনিতে পাইবে। ইহার পর পশ্চিম দিকে ছুট্টিবে এবং অনুরূপ উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে শে, সকলেই উহা ঔনিবে। ইহার পর জন্তুটি ইয়ামনের দিকে ধাবিত হইবে এবং অনুরূপ চিৎকার করিবে এবং সকলেই উহার চিৎকার ণনিবে। অতঃপর উহা মক্কা হইতে ‘উস্ফান’ চলিয়া যাইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার পর কি হইবে? হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, উহার পর কি হইবে আমি জানি না। হযরত আব্দুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, জন্ত্তুটি শক্রবার রাতে বাহির হইবে। রিওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার সনদে ‘ইব্ন রায়মালামান’ নামক রাবী আছেন।

ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হযরত উयাইর (আ)-এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন্তুটি ‘সাদ্যূম’ নামক স্থান হইতে বাহির হইবে এবং মানুমের সহিত কথা বলিবে যাহা তাহারা শ্রবণ করিবে। এবং কথা তুনিয়া গর্ভবতী রমণী গর্ভপৃর্ণ হইবার পূর্বেই গর্ভপাত করিবে। মিষ্টি পানি তিক্ত হইবে। হিক্মতের পুস্তক জ্রিয়া যাইবে। ইল্ম উঠিয়া যাইবে। এবং যমীন কথা বলিবে। আর ঐ যুগে মনুষ এমন আশা করিবে যাহা পূর্ণ হইইবে না। আর এমন বিষয়ের প্রচেষ্ঠা করিবে যাহা পূর্ণ হইবে না। আর এমন বিষয়ের জন্য কাজ করিবে যাহা তাহাদের কাজে আসিবে না। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হयরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ আশর্য জন্ত্রটির মধে সর্বপ্রকার রং বিদ্যমান, উহার দুই শিং এর মাঝে এক ফারসাখ পরিমাণ দূরত্, ই ইব্ন আলী (রা) বলেন, উহা এমন একটি জন্তু যে উহার পশম হইবে, ক্ষুর হইবে এবং দাড়ীও হইবে, উহার লেজ হইবে না এবং তিন দিনের এক তৃতীয়াংশ বাহির হইতে পারিবে না। অথচ, দ্রুত ঘোড়ার ন্যায় গতিতে বাহির হইতে থাকিবে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) জন্ত্রুির বর্ণনা এইর্দপ দিয়াছেন, উহার মাথা ষাড়েের মাথার মত উহার চক্ষু শূকরের চক্ষুর মত এবং উহার কান হাতীর কানের মত। উহার শিং উটের শিং এর স্থানের মত। উহার ঘাড় উট পাখীর ঘাড়ের মত। উহার বুক সিংহের বুকের মত। আর উহার রং বাঘের রং এর মত। উহার কোমর বিড়ালের কোমরের মত। উহার লেজ ভেড়ার লেজের মত আর উহার পাও উটের পায়ের মত। প্রতি দুই জোড়ার মাঝে বারো হাত দূরত্ব। উহা যখন বাহির হইবে তখন উহার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটি থাকিতে। প্রত্যেক মু’মিনের মুখমণ্ডলে লাঠির সাহায্যে একটি উজ্জ্মল চিহ্ন আiকিয়া দিবে এবং মুখমণ্তল উজ্জ্ঞল হইয়া যাইবে। আর

প্রত্যেক কাফির এর চেহারা আংটি দ্বারা একটি কালো চিহ্ আঁকিয়া দিবে এবং তাহার চেহারা কালো হইয়া যাইবে। এই ভাবে সকল মু’মিন ও কাফির চিহিত হইয়া যাইবে। এমন যখন তাহারা বাজারে গমন করিবে তখন কাফির বলিবে হে মু’মিন! তোমার মালের দাম কত ? আর মুমিন বলিবে, হে কাফির, মালের দাম কত? এবং একই ঘরের লোকজন যখন এক দস্তরখানে বসিবে, তখন তাহারা কে মু’মিন আর কে কাফির উহা জানিতে পারিবে। ইহার পর ঐ জন্ত্রুটি বলিবে। হে অমুক! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তুমি বেহেশ্তবাসী। আর হে অমুক। তুমি দোযখবাসী!

كَانُوُوا بِايْتِتِنَا لَا يُوْقِنْنُوْنْ -

এই আয়াতের মর্ম ইহাই যাহা বর্ণিত হইল।




অনুবাদ ঃ (b৩) স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইত্তে এক একটি দলকে, যাহারা আমার নির্দশনাবনী প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদিগকে সারিবদ্ধ করা হইবে (৮৪) যখন উহারা সমবেত হইবে তখন আল্লাহ্ উহ্হাদিগকে বলিবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে? অথচ, উহা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই? তোমরা কি অন্য কিছু করিতেছিল? (৮৫) সীমালংঘন হেতু উহাদিগের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে, ফলে উহারা

কিছুই করিতে পার্রিবে না।（৮৬）উহারা কি অনুধাবন করে না বে，জমি র্রাত সৃষ্টি করিয়াছি উহাদিপের বিশ্রামের জন্য এবং দিবাকে করিয়াছি আলোকপ্রদ। ইহাতে সু’মিন সশ্প্রদায়ের অবশ্যই নিদ্দশন র্রহিয়াছে।

ঢাফসীর ：আল্লাহ্ ঢ‘‘আলা ইরশাদ করেন，কিয়ামত দিবসে তিনি ঢাঁহার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে তাঁহার দরবারে উপস্থিচ করিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত্ত করিবার জন্য তাহাদের কর্মকাডে সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ：


ব্যই দিন আমি প্রত্যেক উম্মাত হইতে যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত，তাহদিগের এক এক দলকে আমি একব্রিক করিব। যেমন অন্যু্র ইরশাদ হইয়াছছঃ

 যখন সকলকে মানুযকে জোড়া জোড়া করা হইবে।
 ধাক্কা মারা হইবে। আবদ্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন ज⿴囗十⺝লাম（র）বলেন，ইহার অর্থ， তাহাদিগকে পЖ্র ন্যায় টানিয়া লওয়া হইবে। তাহািিগকে আল্øাহ্র সমীপে উপস্থিত করা হইবে।


তাহািগকে তাহাদের আকীদা ও আমল সম্পর্কে জিঞ্ঞাসা করা হইবে। জিজ্ঞাসীত হইবার পর তাহারা যে ভাল লোক ছিল না，উহা প্রমাণিত হইবে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছেঃ
 নাই বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে ও বিমুথ হইয়াছে। তাহাদের নিকট যখন প্রশ্নের কোন জবাব থাকিবে না তাহারা নিরুত্তর হইয়া थাকিবে। বেমন ইর্রশাদ হইয়াছে ：


ইহা সেই দিনে তাহারা কোন কথ্থ বলিতে পারিবে না আর তাহারা যুক্তিসংগত কোন ওজর পেশ করিতে পারিবে না অার যুক্তিহীন কোন ওজর করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না।（সূরা মুরসালাত ঃ ৩৫－৩৬）

आলোচ্য আয়াত অর্থাৎ وश ई মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল কাফিররা দুনিয়ায় তাহাদের নিজ্জের উপর অবিচার করিয়াছিল, অতএব তাহারা আল্লাহ্র প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজিয়া পাইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মহাশক্তি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য সুমহান মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার হকুম পালন ও তাঁহার আম্বিয়ায়ে কিরামের আনিত বাণীকে বিশ্বাস করিবার জন্য তাগিদ করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে :
"তাহারা কি এই মহা কুদ্রতকে দেখে না যে, আমি রাত্রকে তাহাদের আরামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ রাত্রের অন্ধকারে তাহারা চলাচল ও কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিনের কষ্ট ক্লেশ দুরীভূত করিবার জন্য আরাম করিবে। আর দিনকে উজ্জ্qল ও আলোকময় করিয়াছ্নে, দিনের আলোকে তাহারা উপার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করিতে পারে। অবশ্যই ইহাতে বিশ্বাসীগণের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে।

## AV




 الْنوْنِ

অনুবাদ : (b-৭) এবং যেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আল্লাহ যাহাদিগকে চাহিবেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল ইইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে বিনীত অবস্থায় (৮-৮) তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ। কিন্তু সেই দিন উহারা হইরে মেঘ
 সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্ধক্ধে তিনি অবগত (b৯) ভে কেহ সৎকর্ম নইয়া आসিবে, সে উৎকৃষ্টত প্রতিফল পাইবে এবং সেইদিন উহারা শঙ্কা হইঢে নিরাপদ থাকিবে (৯০) বে কেহ অসৎ কর্ম লইয়া জাসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে अগ্মিতে, এবং উহাদিগকে বনা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই ্রতিফল্ল তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

তাফস্সীর ঃ উল্লিখিত আয়াত্সমূতে আা্ধাহ্ কিয়ামতের ভয়ার্ত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইৰে পৃথিবী ধ্ধংস হইবার পৃর্বক্ণণ আল্লাহহর इকুমে হযর্ ইসৃরাফীল (অ) দীর্ঘকাল যাবৎ শिংগায় ফুৎকার দিতে থাকিবে। তখन কেবল বদ্কার অসৎ লোকই জীবিত থাক্বিবে এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত সংখটিত ইইবে। ইসরাফীলের ঐ ফুৎকার আসমান যমীনের সকলেই ভীত সন্তস্ত ইইয়া পড়িবে।
 হইতে রুকা পাইরে। আর ভাগ্যবান লোকেরা হইলেন শহীদগণ। তাহারা আল্লাহ্র নিকট জীবিত ও রিযিকপ্পাণ্ত।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, উবায়ুদ্নাহ্ ইব্ন মু'আय আম্বরী (র) হযরত আবদুল্াহ্ ইব্ন উমর (ন) হইতে বর্ণিত। একবার এক ব্তক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা কি বলেন বে, এই এই সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঅणিত হইবে? তখন তিনি সুবহন্নাল্মাহ অথবা লা-ইলাহ ইন্ধাল্ধाহ অথবা অন্য কোন শ্দ উচ্চারণ করিয়া আর্ত্য প্রকাশ করিয়া বলিবেন, আমি সংকল্প করিয়াছিনাম ভে, কাহাকেও আর কখনও কোন হাদীস ওনাইব না। আমি তে বनিয়াছি, অচিরেই তোমরা বড় অরুত্ণপূণ্ণ বিষয় সংঘটিত হইতে দেখিবে। বাইতুল্লাহ্ ধ্ণংস করা ইইবে, ইহা হইবে আর উহা হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার উশ্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্তাব হইবে, সে চল্লিশ দিন অবস্शান করিবে। তবে আমি জানি না বে সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিতে অথবা চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বৎসর ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আা)-কে প্রেরণ করিবেন, তিনি দেখিতে উরওয়াহ ইব্ন মাসউদের মত। তিনি দাজ্জালকে খুঁজিয়া ধ্পংস করিবেন। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর পর্ষ্ত এত সুখ শাত্তিতে বসবাস করিবেন বে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শ(্রুত থাকিবে না। অতঃপর জাল্নাহ্ তাজালা সির্রিয়া হইঢে একটি ঠাডা বায়ূ প্রবাহিত করিবেন @ বাল্যুর পরশ পাইয়া এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকিবে না। যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। আল্লাহ সকলেই মৃত্যু দান করিবেন। এমন কি কেহ यদি পাহাড়ে কোন গর্ত্ত প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে ঐ বায়ূ তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছাইয়া দিবে। হযরত আবদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, ইব্ন কাছীর—৫8 (৮ম)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে ঞনিয়াছি। তিনি বলেন, ইহার পর ওখু অসৎ লোক অবশিষ্ট থাকিবে, যাহারা পাখীর মত হাল্কা এবং হিং্র পশ্র ন্যায় নির্ব্বেধ হইবে। তাহারা ভালমন্দের কোন পার্থক্য করিতে পার্রিবে না। তাহাদের নিকট শয়তান আসিয়া বनिবে, তোমরা আমার হুকুম পালন করিবে না ? তাহার বলিবে আমাদের প্রি তোমার कि নির্দিন? সে প্রতিমার পৃজা করিন, তাহারা প্রতিমা পৃজা করিতে আরম করিবে। আল্নাহ্ তাহাদিগকে রিযিক দান করিবেন। তাহা মহা সুখে শান্তিতে বসবাস করিবে। অতঃপর যখন সিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে তখন যাহার কানেই উহার শব্দ পৌছিবে গর্দান ঝু"কাইয়া ও গর্দান উঠাইয়া আসমানের কিছু ৫নিতে চাহিবে। সর্ব্র্রথম উহার শশ্দ
 খনিতেই বেহশ হ হয়া পড়িবে। জার অন্যান্য সকল লোক ও বেহৃ হইয়া হইবে। অতঃপর জাল্মাহ্ ত'অালা শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, ফলে মানুমের শরীর সজীব ইইয়া উঠিবে এবং দ্বিতীয়বার শিংগা ফুঁকিলে তাহারা দঙ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিবে, তথন তাহাদিগক্কে বলা ইইবে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভূর দরবারে উপস্থিত হও। তোমাদিগের প্রশ্ন করা হইবে, দোযখের অংশ বাহির কর। জিজ্gাসা করা হইবে, দোয়খর অংশ কত? বলা হইবে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানন্বই জন। এই হইল সেই দিন, ব্যই দিন শিওকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে। সর্বমোট তিনবার
 সকলেরই মৃত্যু ঘটিটে এবং তৃতীয় ফুঁৎকার পুনরায় সক্কেই জীবিত হইবে। কবর হইতে উঠিয়া সকনেই রাব্বুল জালামীনের দরবারে উপস্থিত হইবে। ইর্রশাদ হইয়াছে :

وَكُلْ اَتَوْ دْ دَاخـريْنْ উপস্থিত হইবে। কেইই তখন হকুম অমান্য করিতে সক্ষম হইবে না। বেমন ইরশাদ इইয়াহ্ :


ব্যই দিন আল্মাহ্ত তোমাদিগকে আহবান করিবেন তোমরা তাহার হামদ করিতে করিতে আহবান সাড়া দিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"অতঃপপর যখন আল্নাহ্ তোমাদিগক্কে যমীন হইতে আহবন করিবেন, তখন তোমরা বাহির হইইব"। হাদীস শরীফ্ফ বর্ণিত, তৃতীয় শিংগা ফুঁৎকারে দেওয়ার সময় আাল্লাহ্ ত'অানা ফিরিশতাগণকে হযরত ইসূরাফীলের শিংগায় ছিদ্রে সকল রুহ রাখিয়া দেওয়ার হুকুম করিবেন। ফিরিশতাণ হুকুম পালন করিবেন। কবর্রের ও অন্যান্য স্থানের মানুষ্রে

শরীর গঠিত হইবে，শিiপায় ফুঁৎকারে উহার মধ্যে তাহাদের রূহ্ উঠিয়া যাইবে।
 বলিবেন，আমার ইজ্ছত ও প্রতণপর কসম，প্রত্যেক k্রহ তাহার নিজ নিজ শরীরে প্রর্তাবর্তন করিটে। ক্রহ্ তাহার শরীরে প্রবেশ কর্রিয়া শরীরেরে মধ্যে ঠিক জদ্রুপ ছড়াইয়া পড়িবে，বেমন সপ্প দংশিত ব্যক্তিন মধ্যে বিষ ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর সকল মনুষ কবর হইতে উঠিবে এবং শরীর হইতে মাটি ঝাড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে：

বেইদিন তাহারা কবরসমূহে হইতে দ্রুত বাহির হইবে যেন তাহারা প্রতিমা পূজার জন্য দ্রুত দৌড়াইয়া যায়।（সূরা মা‘ারিজ ：8৩）


আর তুমি পর্বতমালাকে স্থীর ধারণা করবে অথচ，উহা মেঘমালার ন্যায় উড়িতে थাকিবে এবং স্বীয় স্থান ত্যাগ করিবে। যেমন অন্যত্র ইর্রশাদ হইয়াছছ ：


বেই দিন आসমান আব্দ্রালিত হইবে প্রবলভাবে এবং পর্বত্মাनা স্शান ত্যাগ কর্রিয়া উড়িতে থাকিবে। অবশেবেে টুক্রা לুক্রা করা হইয়া বিনীন হইয়া যাইবে।（সৃরা তৃর ：৯－১০）

আরো ইরশাদ হইয়াহ ：


তাহারা পাহাড় পর্বত সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে তুমি বলিয়া দাও，আমার প্রতিপালকে উহাকে বিনীন কর্রিয়া দিবেন। অতঃপ্র উহাকে তিনি সমতল ময়দানে পরিণত করিবেন উহাতে কোন উদूঁ নীদू দেথিবে না।（সূরা তোহা ঃ ১০৫－৭）

位 সকর্न বঙ্তুকে মयবুত কর্রিয়া সৃंष्टि কর্রিয়াছেন।
 করিতেছে। এবং তিনি উহার পৃর্ণ বিনিময় দান করিবেন। ইহার পর আল্লাহৃ তাআলা কিয়ামত দিবসে সৎ অসৎ লোকদ্দে ハে অবস্থা ইইবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

准 উश বর্ণনা কর্রিয়াছেন। কাতাদাई（র）বলেন，الحسنة দ্যারা ‘ইখฺলা’’ উদ্দেশ্য। यয়নুন

आবিদীন (র) বলেন, الحسنـة দ্ঘারা ‘লা-ইলাহা-ইল্gাল্মাহ’ উদ্দেশ্য। অন্যত ইরশাদ করিয়াছেন :
 দশক্ণণ বিনিময় হইবে।


তাহার ঐ দিনের ভয় ভীতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। যেমন অনাত্র ইরশাদ
 চিত্তিত করিরেবে না"। (সূরা আब্বিয়া ঃ ১০৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

বল তো দেখি, যাহাক্ কিয়ামত দিবসে আণেনে নিক্ষেপ করা সেই উত্তম? নাকি বে নিরাপদ্দ আল্মাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে। (সূরা হা-মীম আস-সাজৃদা ঃ 8০)
 নিপ্চিত শান্তির জীবন যাপন করিবে।
 जসৎকাজ কর্রিয়া जাল্ধाহ্র দরবার্র উপস্থিত ইইবে, যাহার কোনই ভাল আমল নাই কিংবা তাহার বদআমল ও পাপ পুণ্যের তুননায় অধিক, তাহাকে উপুড় করিয়া আাও্নে নিক্ষেপ করা হই়়ে। ইবূন মাসউদ, ইবৃন আব্মাস, আবূ হহায়রা, আনাস ইব্ন মালিক (রা), আতা, সাঈদ ইবৃন জুবাইর, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, ইব্রাইীম নাখদ, आবূ ওয়ায়িল, आবূ সালিহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, যায়িদ ইব্ন আসলাম, যুহরী, সুদী, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, আলোচ আয়াতের দ্যারা শিরক উদেশ্য।
 উহারই বিনিময় দেওয়া হইবে।



অনুবাদ ঃ (৯১) আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর প্রভূর ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছ্র তাঁহারই। আমি আরো আদিষ্ঠ হইয়াছি যেন, আমি আञ্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভৃঞ্ত হই (৯২) এবং আরও আদিষ্ঠ হইয়াছি কুরজান আবৃত্তি করিতে। অতএব যেই ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই এবং কেহ ভ্রান্তপথ অবলম্বন কর্রিলে, ঢুমি বলিও, অমি সতর্ককারীদিগের মধ্যে এক্জন। (৯৩) আর বন, প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। তিনি তোমাদিগের সত্বর দেখাইবেন ঢাঁহার নির্দশন এবং তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বক্ধে তোমার প্রতিপালক গাফেন নহেন।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার হাবীব (সা)-কে হুকুম করেন, তিনি যেন বলেন :

আমাকে সেই মহান প্রভূর ইবাদঁত করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে যিনি এই নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন আর সকল বস্তু তাহারই জন্যে। यেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 فَ
"হে নবী! তুমি বল, হে লোক সকল, আমার দীন সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তবে আমি তো ঐ সকল বস্তুর পূজা করি না আল্লাহর ছাড়া যাহার তোমরা পূজা কর। কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার ইবাদত করি, যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। আলোচ্য আয়াতে ‘নগরীর’ প্রতিপালনের সন্ধন্ধ উহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনমূলক হইয়াছে। যেমন -

অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

"তাহারা ব্যে এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে, यিনি তাহাদিগক্কে ক্ষো নিবারনের জন্য অন্ন যোপাইয়াছেন এবং ভয় ভীতি হইতে নিরাপদ কর্রিয়াছেন"। (সূরা কুরাইশ)
 ইহাতে সম্নানিত করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জনাব রাসূনুল্নাহ্ (সা) ইররশাদ করিয়াছেন, এই নগরীকে সেই দিন হইতেই আল্লাহ্ সম্মানিত করিয়াছছন, বেই তিনি আসমা ও যAীন সৃষ্টি করিয়াছছন এবং কিয়ামত পর্য্্ ইহা সম্মানিত থাকিবে। উহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না। কোন শিকার কে ধাওয়া করা যাইবে না। কোন পতিত বয়ুকে তোলা যাইবে না। অবশ্য মালিককে প্ৗौছছইবার উc্দেশ্যে তোনা যাইবে। আর উহার ঘাসও কাঢা যাইবে না। সহীহ, হাসান, যুসনদ, হাদীস গ্রস্থসমৃহে বহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত, যাহার নিষ্যততর ফায়দা দান করে।
 সকল ব্দ্রুরও পাননকর্ত ও মালিক। অতএব তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।
 একত্বাদীদদর অন্তর্ভূক্ত ইইবার জন্য হকুম করা হইয়াছে।
 প্ৗौছইইার হুুম দেওয়া হইয়াছে। বেমন ইরশাদ ইইয়াছে :

"下ে নবী! আমি তোমার কাছে এই সকল আয়াত ও হিক্মতে পরিপৃণ্ণ যিকির পাঠ করিতেছি"। (সূরা আলে-ইমরান : ৫৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছছ :

হে নবী! মূসা (আা) ও ফির অাটনের সত্য घটনা তোমার আমি পাঠ করিতেছি। যেন তুমি উহা সু’মিনদের কাছে পৌছাইয়া তাহাদিগক্কে সর্ত করিত্ত পার। (সূরা কাসাস ঃ৩)

সতর্ক করিবার পর বে হেদায়েত গহণ করিবে সে তাহার নিজের স্বার্থে হেদায়েত গ্গহণ করিবে আর বে ওমরাহ ও পথ ভ্রষ্ষ হইবে, ঢুমি তাহাকে বলিয়া দাও আমি সতর্ককারীদhর একজন।

বে সকল রসূলগণ তাঁহদের উম্মাত ও কাওককে সতর্ক কর্য়য়ান তাহারা তাহাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়া দায়িত্ব মুক্ত হইয়াছছন। তাহাদের সতর্ক করিবার পর যাহারা সতর্ক হয় নাই, তাহাদের হিসাব-নিকাশ জাল্লাহ্র উপর। যেমন ইরশাদ হইয়াছে:

准 বাণী পৌছছইয়া দেওয়া আর হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব কেবল আমারই। (সৃরা রাদ : 80)
 নবী! ঢুমি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী ও সতর্ককারী আর আল্লাহ্ সকল বস্కুর কার্यনিব্বাইী"।


पूমি বল, সকল প্রশংসা আল্gाহ্র জন্য যিনি সতর্ক করিবার দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পৃর্বে কাহাকেও শাস্তি দেন না। অতএব তিনি অচিতেই তোমাদিগকে তাঁহার এমন নির্দশন সমূহ দেখাইবেন, যাহাতে তোমরা উহা জানিতে বুঝিতে পার। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"অচিরেই আমি তাহার চত্তুদিকে তাহাদিগকে আমার নির্দশন দেখাইব এবং তাহাদের নিজ্রেদের মধ্ব্যও याহাত সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে"। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ©৩)

## 

"আার তোমরা যাহা কিছু করিত্ছছ, তোমার প্রতিপালক উহা সম্পর্কে অনাবহিত নহেন। বরংং তিনি সবকিছুই দেখিতে পাইতেছেন"।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, आবৃ উমর হাওयী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ঊমাইয়া ইব্ন ইয়ালা সাকাফী ..... হযরত আবু হহায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুनूন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : হে লোক সকল্ল! তোমাদের কেহ যেন आা্ধাহ্র সম্পর্কে ধোকাকয় না থাকে বে, তিনি তোমাদের কার্যাবলী সস্পর্কে গাফেন্ন নহেন। তিনি এক একটি মশা এক একটি সরিষা ও বিন্দু সপ্পর্কেও অবহিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, মুহাম্রদ ইব্ন ইয়াইইয়া (র) ..... হযরত উমর ইব্ন আবদুন আযীয (ন) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন,মহান আল্লাহ্ यদি অনবহিত ইইতেন, তবে মানুষ্রে পদ চিহু যাহা বাতাস বিলুপ্ঠ কর্রিয়া দেয়, উহা ইইতে অনবহিত

হইতেন, অথচ, তিনি উহা সম্পর্কে অবহিত। হযরত ইমাম আহমাদ (র) এই দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিতেন :

"যদি তুমি কোন দিন কখনও নির্জনে হও, তবে তুমি ইহা বলিও না যে, আমি নির্জনে আছি। বরং তুমি বল আমার উপর আল্লাহ্ নিগাহবান, তিনি তোমার নিকট উপস্থিত"।

ولا تحسب الللّه يـنغل ســاعـة * ولا ان مـا يـخفـي عليـه يـغيـب
"আল্লাহ্কে তুমি মুহূর্তের জন্য বে-খবর ষারণা করিও না। আর কোন গোপন বস্তু তাঁহার নিকট গায়েব ও অদৃশ্য নহে"।
(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা নামৃল -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

# তাফসীর ঃ সূরা আল-কাসাস <br> [পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ] 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, ইয়াহ्ইয়া ইবৃন আদম (র) ..... মাদীকারিব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আবদুল্মাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া সূরা তোয়া-সীন-মীম পড়িবার দরখাচ্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, উহা আমার জানা নাই, তবে তোমরা খাব্বাব ইবৃন আরাত্ত (রা) নিকট যাও, তিনি উহা রাসূলুল্মাহ (লা)-এর নিকট হইতে মুখস্থ করিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এবং তিনি সূরা আমাদিগকে পাঠ করিয়া ৫নাইনেন।


ইব্ন কাছীর—৫৫ (৮ম)


जनুবাদ : (১) তোয়া-সীন-মীম (২) এই আয়াতঞ্গ সুস্পষ্ট কিতবের (৩) আমি তোমার নিকট মূসা ও ফির্রাউ্রের কিছ্র বৃত্তান্ত যथাযथভাবে বিবৃত কর্রিতেছি মু’মিন সম্প্রদায্যের উদ্দেশ্য (8) ফির‘আআউন দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তथাকার
 रীনবन করিয়াছিন। উহাদিগের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীীণকক সে জীবিত রাখিত, সে ঢো ছিন বিপর্यয়কারী (৫) আমি ইচ্ম করিলাম, সে দেশে যাহাদিগকক হীনবল করা হইয়াছিল, তাহাদিগের্র প্রতি অনুগ্রহ করিতে, ঢাহাদিগকক নেতৃত্ব দান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে। (৬) এবং তাহাদিগকে দেশে ক্র্তায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আার ফির্রাউন, হামান ও তাহাদিগগর বাহিনীকে দেখাইয়া দিতে যাহা উহাদিগের নিকট চাহারা আশংকা কর্রিত।

তাফ্সীর : মুকাত্তাআত হর্মফ সশ্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে :
 হার্কীকত সশ্পর্কে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিষয়ের সশ্পক্কে সুশ্প্ট জ্ঞান দান করে।

মূসা ও ফির'উনের ঘটনা যथাযথভাবে তোমার নিকট পাঠ করিব। বেমন ইরশাদ

 স্থেলে নিজেই টপস্থিত। অতএ্̣ব ইর্রাদ হইয়াছ্ :

ফिর‘‘াউन যমীনে মাथা উँদू করিয়া ও অহংকার করিয়া চলিত। আর উহার অধিবাসীদিগকক নানা দলে বিভক্ত কর্রিয়া রাখিয়াছিল। এবং প্রত্যেক দলকে তাহার সস্রাজ্যের বে কাজ ইচ্ম করাইত।

তাহাদের এক দলকে সে দুর্বল মনে করিত। আর সে দলটি হইল, বনী ইসরাঈল অথচ সেই যুগে তাহারই উত্তম জাতি ছিল। ফির আউন তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত করাইত। এতদসত্ত্বেও সে তাহাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করিত এবং কন্যাকে জীবিত রাখ্তি। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি লাঞ্ডেনা ও চরম অপমানজনক ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা ফির‘আউন এই জন্য করিয়াছিল যে, তাহার ভয় ছিল যে, বনী ইসরাঈল ইইতে এমন কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্八হণ করিবে যে, তাহার সম্রাজ্যের পতন ঘটাইবে এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। ফির‘আউনের ধ্বংশীয় বনী ইসরাঈল হইতে ইহা জানিতে পারিয়াছিল। যে হযরত ইব্রাইীম (আ) হযরত 'সারা' কে লইয়া মিসর গমন করিয়াছিলেন এবং মিসরের যালিম বাদশাহ হযরতত ‘সারা’ কে বাদী বানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে সে ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা উভয়কে যালিমের যুলুম হইতে রক্ষা করেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আ) ঐ যালিমের বাদশাহর পুত্রকে এই সংবাদ ওুাইয়াছিলেন যে, তাহার ঔর্স হইতে একটি সন্তান জনুগ্রহণ করিবে, যাহার হাতে মিসরের বাদশাহর প্তন ঘটিবে। বনী ইসরাঈলরা হযরত ইব্রাহীম (আ) এর বাণী একে অপরকে গুনাইতও শিক্ষা দিত। ফির‘আউনের বংশীয় লোকেরা তাহাসের নিকট ইইতে ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই বিষয়ে অবগত হইয়া বনী ইসরাঈলের পুত্র 'সন্তানকে হত্যা কবিবার হুকুম দিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা যাহার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে উহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন তদবীরই কার্যকর হয় না। ইরশাদ হইয়াছে :

আর দুর্বল জাতির প্রতি আমি অনুগ্রহ করিতে চাই। তাহাদিগের নেতৃত্ব দান করিতে চাই এবং যমীনের ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী বানাইতে চাই। আর আল্লাহ তা‘আলা তাহার এই ওয়াদা যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :
"অার আমি বেই জাতিকে যমীনের উত্তরাধিকারী করিয়াছি, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া উৎপীড়ন করা হইত"। (সূরা আরাফ: ১৩৭)

 (আ)-এর ধ্রংস হইতে বাচচচিতে সর্বপ্রকার চেষ্টো কর্রিয়াছে। কিত্ভু মহা শক্তিমান আল্লাহ তাআলা যাহা নির্ধারন কর্রিয়াছেন উহা ইইতে রকষ্巾 পাইবার কোন চেষ্টাই কার্यকর

হইবার নহে। যেই মূসা (আ) হইতে রক্মা পাইবার জনন্য ফির'অউন বনী ইসরাঈলের হাজার হাজার পুত্র সন্তানকে হুত্যা করিয়াছে, আল্মাহর কুদরতে তিনি ঐ ফির‘আউনের রাজ প্রাসাদh তাহার বিছানায় লালিত পালিত হইয়াছেন। অবশেষে সে এবং তাহার সকল সৈন্য সামান্ত তাহার হাতেই ধ্ণংস ও বিলুক্ঠ। মহাশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কুদ্রুতেই ইহ সষ্ভব হইয়াছিন। ইহা দ্বারা তিনি ইহা প্রাণিত করিতে চান ভে, একমাত্র তিনিই আসমান সমূহের প্রতিপালক তিনি মহা শক্তিধর এবং সার্বভৌম ক্যতার অধিকারী। তিনি যাহা ইচ্ছ করেন, সংখটিতি হয় আর যাহা ইচ্ঘ না করেন হয় না।


অনুবাদ : (৭) মূসা জনनীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দ্দশ করিলাম শিশ্টিকে স্তন্য দান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে, তখন ইহাক্কে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখ করিও না। অমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদিগের একজন করিব। (b) অতঃপর ফির‘আউনের লোকজন তাহাকে উঠাইয়া লইব। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে সে উহাদিগের শতু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফির‘আউন,হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী (৯) ফির ‘আউনের স্ত্রী বলিল, এই শিゃ আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, অথবা

আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবে পহণ করিতে পার্রি। প্রকৃতপক্কে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

তাফ্সীর ঃ বর্ণিত আছে, ফির অাউন যথন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানকে অধিক राরে হত্যা করিতে নাগিল, তখन কিবতী বংশীয় লোকের আশংকা করিল বে বনী ইসরাঈলী এইভাবে নির্মূল হইলে তহারা বেই অক্লান্ত পর্রিশম করে পরবর্তী উহা আমাদেরই করিতে হইবে। এতএব তাহারা ফির্আাউনকে বলিন, বনী ইসরাঈলী পুত্র সন্তান হত্যা করিবার এই অবস্থা यদি অব্যাহত থাকে তবে তাহাদের বৃদ্ধ লোক মৃত্যুবরণ করিবার পর ঔষু কেবল তাহাদের ত্তী লোকই অবশিষ্ থাকিবে। অথচ, নারীদের দ্মারা ঢো আর পুরুষ্যে ন্যায় কঠিন পরিশ্রমের কাজ সস্পন্ন করা সষ্ব হইবে না। ফলে ঐ সকল কঠিন পরিশ্রমের কাজ করিবার দায়িত্ণ আমাদের উপরই অর্পিত হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া ফির্জাউন বনী ইসসরাঋনী পুত্র সন্তান এক বৎসর হত্যা করিতে এবং এক বৎসর হত্যা বন্ধ রাখিতে হকুম দিল। হযরতত হাহ্রু (আ) জনাখহণ কর্রিলেন ঐ অৎসর যেই বৎসর হত্যা বন্দ ছিল। এবং হযরুত মূসা (অ) ভূমিষ্ঠ হইলেন বেই বৎসর নির্বিবাদ্দ হত্যা চলিতেছিল। ফির্র অউননের কিম্ম লোক এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যাহারা বনী ইসরাঈলী কোন মহিনা গর্ভধারণা করিলে তাহার নাম ঠিকানা লিপিবক্ধ করিত এবং সন্তান প্রসবের সময় সমাগত হইলে কেবল কোন কিবৃতী মহিলাই উহার ধাত্রী নিযুক্ত হইত। यদি ঐ মহিনা কন্যা সত্তান প্রসব করিত তবে তো উহাকে জীবিত রাখিত আর কোন পুত্র সন্তান প্রসব করিলে ঢাহাকে হত্যা করা হইত। হযরত মৃসা (আ)-এর আমা যখন গর্ভবতী হইলেন, তখন গর্ভের কোন চিহ্ই প্রকাশ পাইন না আর ধাত্রীরাও কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্দু তিনি যখন পুত্র সন্তান প্রসব কর্রিলেন, তখন তিনি অতিশয় ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া পড়িলেন। অপরদিকে তাঁহার অন্তরে সদ্য প্রসৃত সন্তানের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা জন্ম লইল। হযরতত মূসা (আ) ছিলেনই এমন ভে, ভে কেহ তাহকে একবার দেখিত তাহাকে ভালবাসিতে, ঔকু করিত। ইরশাদ হইয়াছে:
 অন্তরে মহব্পত ও ভালবাসা ঢালিয়াছি। इयরত মূসা (আ)-এর আশ্মা যখন অতিশয় অস্থির ও চিত্তিত হইলেন, তখন আল্লাহ ত‘অালা তাঁহার অন্তরে এই বাণী নিক্ষেপ করিনেন তিনি যেন তাহাকে দুধপান করাইতে থাকেন, আর যখন তাহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় হয়, তখন ভেন ঢাহাকে নদীতে নিক্ষে কর্রিয়া দেয়। বেমন ইরশাদ इইয়াছ্ :

আমি মূসা (আ)-এর আম্মাকে হুকুম করিলাম, তুমি তাহাকে দুষপান করাইতে থাক यখন তাহার জীবন নাশ সস্পর্কে ভীত ইইবে তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে, তুমি ভয় করিবে না, চিত্তাও করিবে না। আমি অবশ্যই তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব। ওযু হইই নহে বরং তাহাকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিব।

হযরতত মূসা (আ)-এর আম্মা নীলনদের তীরে বাস করিতেন। তিনি একটি সিন্ूুক তৈয়ার করিলেন এবং উহার মধ্যেই তাঁার থাকিবার ব্যবস্থ করিলেন। তিনি তাহাকে দুধ পান কাাইয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দিতেন। কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে সিন্দুকটি নদীতে ভাসাইয়া দিতেন এবং একটি রশি দ্মারা ধাঁধিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁার ঘরে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তিনি ভীত হইলেন, এতএব হযরত মূস়া (অ) সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, কিষ্ু রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাথিতে ভুলিয়া গেলেন। নদীর পানি তাঁহাকে ভাসাইয়া ফিরআআউনের ঘরের সশ্মুv্য লইয়া গেল। ফির্ আউনেে দাসীরা উহা উঠইয়া লইল। তাহারা সিন্দুকটি লইয়া ফির‘আউনের শ্র্রীর নিকট গেন। তাহারা জানিত না বে, উহার মধ্যে কি আছে? এতএব তাহার অনুমতি ব্যতিত উহা খোলা নিরাপদ মনে করিল না। অতঃপর খুলিলে দেখা গেল, উহার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্মা সুन্দর ও সুশ্রী একটি শিষ্ট বিদ্যমান।. উহাকে দেখিতেই ফির‘আউনের স্তীর অন্তরে অস্বাজাবিंক ভালবাসার সৃষ্টি হইন। ইহা ছিন তাঁহার সৌভাগ্য আল্লাহ তাআলা ঢাহাকে সন্মানিত করিবার ও তাঁহার স্বামী ফির্রাউনকে লাঞ্ছিত করিবারই ইম্ঘ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে :
 তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেন, সে পর্রিণামে তাহাদের জন্য শত্রু ও চিত্তার কারণ হয়।

 লোকেরা হযরত মূসা (আ) কে এই জন্য উঠাইয়াছিল না দৃশ্যত মুহম্ণদ ইবন ইসহাক ও তাঁহার অনুুারীichর কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্ুু অয়াতের পৃর্ব ও পরের থতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় বে এখানে ফির'আউন্নে লোকদিগকে হ্যরত মূসা (আ)-কে উঠাইবার জন্য এই জন্য লাগাইয়া দিয়াছিলেন বে, সে তাহাদ্রের জন্য শক্রু ও চিত্তার কারণ হইবে। ভেহেতু তাহারা ছিল जপরাধী। ইরশাদ হইয়াছে :

বস্যুত ফির্ ‘আটন ও হামান এবং তাহাদের সেনাদন ছিন जপরাধীর দল। আমীর্रুন মু’মিনীন হযযরত উমর ইব্ন আদूল আজীয (র) একবার কাদ্রিয়া দলের নিকট তাহারা "আল্নাহ বে ঢাঁহার নিজ পৃর্ব ইন্ম অনুযায়ী তাক্দীর নির্ধারিত করেন এবং সব কিছু পৃর্বে नিপিবব্ধ করিয়াছেন এই সবকে অন্বীকার করে", তাহাদ্রের প্রতিবাদ করিয়া পত্র निখিলেন। পত্রে বলেন, হযরত মূসা (অ) সশ্পক্কে আল্মাহর পূর্ব ইল্ম ছিল ব্যে, তিনি ফिির‘আউনের শতুু ও চিন্তার কারণ ইইবেন। যেমন অত্র আয়াত বনা হইয়াছে। ইহা शইঢে স্পষ্টভাবে বুমা যায় তাক্দীর পূর্বে নির্ধারিত।

ফির'উনের T্ত্রী যখন তাহাকে (হযরত মূসা (আ)) হত্যা করিবে বলিবে ধারণা করিলেন, তিনি जাহার পফ্ক অবলম্নন করিয়া ফির‘‘াউনেন সহিত বিতক্কে নিক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, এই শিঋ তো আমারও তোমার চক্কু জুড়াইবে। ফির 'আউন উহা ণ্তিয়া বলিল, আামার চক্কু জুড়াইবে না, জুড়াইলে তোমার চক্ষু জুড়াইবে। বাস্তবে घটিলও তেমনি।

আল্লাহ ত'আলা হযরত মূসা (অা)-এর মাধ্যমে ফির‘অউউ্নের শ্ত্রী আছিয়া বিনতে মুযাহিমকে হেদায়েত দান করিলেন। কিহু ফির্র অাউনকে তাহার হাতে ঋ্ঞং করিলেন। সূরা তো-হা এর মধ্যে এই বিষয়ে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)কর্ত্ণক বর্ণিত হাদীলে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছ্।
 (जা)-এর এই কথা সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। মহান আল্লাহ মূসা (অ)-এর হাতে তাহাকে হোা্যেত দান করিয়াছেন এবং তাহাক বেহেশতবাসী করিয়াছেন।
 এই আশা এই কারণণ পোষণ কর্রিয়া ছিলেন বে, ফির্রআউনের পফ্ৰ হইতে ঢাঁহার কোন সন্তান ছিন না।
 হিক্মত ও নিণ্ড রহস্য রহিয়াছে উহা তাহারা জানিত না।


#  * •• 



অनুবাদ : (১০) মূসা জনनीর্র खদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে লে আস্থাশীল হয়, ঢজ্জন্য আমি তাহার గुদয়কে দৃছ় কর্নিয় না দিলে লে ঢাহার পরিচয় প্রকাশ কর্রিয়া দিত। (১১) সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, ইহার পিছনে পিছনে যাও, বে উহাদিপের অজ্ঞাতসারে দূর হইচে ঢাহাকে দেথিতেছিন। (১২) পৃর্বে হইচে আমি ধাত্রীষ্তন্য পানে তাহাকে বির্রত র্রাখিয়াছিলাম। মূসা়়ভন্নি বলিল, ঢোমাদিগকে আমি এমন এক পর্রিবার্রের সঙ্ধান দিব যাহারা তোমাদিগের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে, ইহার মशগনকামী হইবে। (১৩) অতঃপ্র আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম ঢাহার জনनीর নিকট यাহাতে ঢাহার চ"দ্র জূড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পার্র বে আল্লাহ্র «তিশ্রুতি সত্য, কিত্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না।

ঢাফ্সীর ः আল্ধাহ্ ত'অালা ইরশাদ কর্রে, হযরতত মূসা (আ)-কে যथন নদীতে নিক্ষে করা হইন, তখন তাহার আপ্মার অন্তর পৃথিবীর সকল ব্য়্য হইতে শূন্য হইয়া কেবল তাহার শিষ সন্তানের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ উবাইদাহ্, যাহ্হাক, হাসান বাসরী ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর কর্রিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার শিঞ সন্তানের চিন্তায় ও দুর্তাবনায় বিষয়টি প্রকাশ করিবার উপক্রম হইয়াছিলেন। जর্থাং মানুষকে এই কথা বলিয়া দেওয়ার উপক্র্শ

হইয়াছিলেন বে, তিনি তাহার সন্তানকে নদীত নিক্ষেপ কর্রিয়াছেন, তাহার সিন্মুক বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিয়াছেন, কেহ কি তাহার ঐ সিন্দুকটি উদ্ধার করিতে পারিবে কি? কিন্তু তিনি এমন কর্রেন নাই। কারণ আল্ণাহ তাঁহারই অন্তরকে শা|্ত্রনা দিয়া রাখিয়াছিলেন। আল্লাহ তাহার অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস সৃंট্ কর্রিয়াছিলেন। বে তাহার সন্তানকে আল্লাহ অবশ্যুই সং্রক্ষিত করিবেন।
 মূসা (আ)-এর পিছনে পিছেন যাও এবং ঢাঁহার অবস্থা কি জান। সে এতট্রক্র বড় ছিল বে, মানুষ্যে কথা বুঝিতেও সং্রক্ষিত করিতে পার্তি।
 মুজারিদ (র) এই তাফসীর করিয়াছছন। হযরত ইব্ন আব্বাসা (রা) বলেন "সে এক পাশ হইতে তাঁহার অবস্থা দেখিল"। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর ভন্নি তাঁহাকে এমনভাবে দেখিল যেন, সে তাঁহাক্ উদ্দেশ্য করিয়া দেথিতেছে না। বেন লে णাঁহাকে চিনেই না। ইহা ছিন তখনকার অবস্থা। যখন হযরত মৃসা (আ)-কে
 তাহার অসাধারণ ভালবাসা জন্ম লইয়াছে, কিন্ত শিফ মূসা কাহারও দুধ অহণণ করিতেছে না। অতঃপর ফির'আউনের লোকেরা তাহাকে নইয়া এই উল্দেশ্যে বাজারে বাহির হইল বে, হয়ত তাহার কোন ধাত্রী এমন পাইবে যাহার দুগ্ধ শিঙ্ মূসা গ্রহণ করিবে। হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। কিত্ूু সে কাহার নিকট প্রকাশ করিল না আর তাহার কিছू বুঝিতেও পারিল না। আলাহ ত'আলা ইরশাদ করেনঃ
 সকন ধার্রীর দুঞ্ধ নিষিদ্ধ কর্রিয়া দিয়া|ছিনাম। ইহা ছিল তাঁহার প্রতি আাল্পাহর পক্ষ হইঢে বড় সম্মান বে, তিনি তাহার আপ্মার দুঙ্ধ ব্যাতিত অন্য কাহার ও দুগ্ধ পান করিবে না। আর এইভবেই তিনি তাঁহার আল্মার নিকট ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন। আর তাহার আামা ও যালিমদের হাত হইতে নিরাপদে তাঁহকে দুগ্ধ পান করাইতে সক্ষম হইবেন।


হযরত মূসা (আ) ভগ্নি ঐ সকল লোকদিগকে বলিল, আমি কি এমন এক পরিবারের কথা তোমাদিগকে বলিব ভে, এই শিফর লাননন পালন করিবে এবং তাহারা ইহার প্রতি
 যখন তাহাদিগকে এই কথা বলিল, তখন তাহারা তাহাকে জিঞ্ঞাসা করিল, তুমি ইহা কি ভাবে জানিতে পারিলে বে, তাহারা এই শিত্র প্রতি হীতাকাংফ্কা করিবে। তাঁহার প্রতি ইবৃন কাছীর—৫৬ (৮サ)

স্নেহশীল ইইবে? তখন সে জবাবে বলিল, যেহেতু তাহারা বাদশার সভ্রুষ্টি লাভে আা্রহী এবং তিনি তাহাদের উপকার করিবেন ও পুরষৃত করিবেন। এই কারণণেই আমি বুঝিতে পারি বে, এই শিঙ্র প্রতি তাহারা পুর্ণ যত্নাবান হইবে, ঢাঁহাকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া লালন পালন করিবে। অতঃপর ঐ সকন লোক শিশু মূসাকে লইয়া গেন।

इযরত মৃসা (অ!)-এর আম্মা তাহাকে স্বীয় স্তন্য দিতেই তিনি উহা এহণ করিলেন। উহা দেখিয়া তাহারা বড়ই আনন্দিত হইন এবং এই সংবাদ তাহারা ফির অাউনের ত্তীর নিকট দিল। তিনি হযরত মূসা (আ) আম্মাকে আমন্তণ করিলেন এবং অনেক বড় পুরষ্কার দিলেন। তিনি ইহা জানিতেন না বে, এই মহিনাই হযরতত মূসা (আ)-এর আপন আম্ম। হযরত আহিয়া (আা) তাঁহাকে দুধ পান করাইবার জন্য তাঁার নিকটই অবস্शান কর্রিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিত্তু তিনি এই বলিয়া ঢাহার অনুর্রেধ প্রতাখ্যান করিলেন, বে তাহার স্বামী ও সন্তান সত্ততি আছে, তাহাদের সেবা যত্ন তাহারই করিতে হয়। এতএব তাহার পক্ষে রাজ প্রাসাদ্দ অবস্থান করা সষ্ব নহে। তবে তিনি বনিলেন, অনুমতি হইলে, তিনি শিঙ্কে সयর্নেই তাহার বাড়ীতে লালন পালন করিবেন। ফির্রআ়াউন্নে স্তী তাহাকে অনুমতি দিলেন। এবং তাহার যাবতীয় ব্যয়তার গ্রंহণ করিলেন। উপরত্ত তাহাকে পুরষ্ষরও দিলেন। হযরত মূসা (आ)-এর আম্মা স্বীয় সন্তানকক নইয়া আনন্দ উৎফুল্লের সহিত ঘরে ফিরিলেন এবং আল্লাহ তাহার ভয়কে নিরাপত্তার দ্ঘারা পরিবর্ত্ত করিলেন এবং সন্মান ও রিযিি দাান করিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত :


যেই ব্যক্তি তাহার নেক আমল করে ও সৎকাজে সাওয়াব আশা পোষণ করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার মত, যিনি স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাইতেন এবং উহার পার্রি্রমিক গ্রণ করিতেন । হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার অস্থিরত একদিন ও এক রাত্রের অধিক ছিল না। ভেই সত্তার হাতে সর্বময় কমতা তিনি বড়ই পবিত্র তিনি ইচ্ম করেন উহা সংপটিত হয় আর যাহা ইচ্মা করেন না উহা সংঘটিত হয় না। বে ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় করে তাহার নির্দেশ পালন করিয়া চনে আল্লাহ তাহাকে বিপদের মুহুর্তে নিরাপত্তা দান করেন, অশান্তির পরে শান্তি দান করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

মূসাকে আমি তাহার আম্মার নিকট ফির্াইয়া দিলাম ভেন তাহার দ্বারা তাহার আমার চক্কু শীতন হয়। আর চিন্তিত না হয়।

আর সে যেন জানিতে না পারে যে, মূসাকে যালিমের হাত হইতে ফিসাইয়া দেওয়ার ও তাহাকে রসৃন করিবার ভেই ওয়াদা আল্লাহ করিয়াছেন উহা সত্য। হযরত মূসা (আ) এর আম্মা এখন পূর্ণ যহ্হ সহকারে তাঁহার লালন পালন খরু কর্রিলেন। এবং যিনি আল্লাহর রাসূল হইবেন তাঁহার শি৫কাল তাঁহার বেই র্রপ লালন পালন হওয়া মায়ের স্বভাবপত ও শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ হইতে বাঙ্ণ্নীয় তিনি ত্দুপ লালন পালন করিলেন।

কিন্ম অধিকাংশ লোকই আল্মাহর কাজের নিগৃছ় রহহ্য ও উহার అভ পরিণাম জানে না। এতএব অনেক সময় এমন হয় যে কোন কাজ পরিণাহের দিক হইতে উত্ত্য। কিন্দু অনেকের কাছে উহা স্বভাব বিরোধী হয়। ハেমন ইরশাদ হইয়াছে:


সম্ভবতঃ তোমরা কোন কাজ স্বভাবগত অপসন্দ ররর, যাহা বাস্তবে ও পরিণামের দিক ইইতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর সম্ভবত তোমরা স্বভাবগতভাবে যা পসন্দ কর অথচ পরিণামের দিক ইইতে উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকার। (সূরা বাকারা ঃ ১৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


সম্ভবত তোমরা কোন কাজ স্বভাবগতভাবে অপসন্দ কর অথচ, আল্লাহ উহার মধ্যে অনেক কল্যাণ সাধন করিবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৯)


অনুবাদ ঃ (১8) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল, তখন আমি তাহাকে হিক্মত ও জ্ঞান দান করিলাম। এইভাবে আমি- সৎকর্মপরায়ণ দিগকে পুরষ্কার প্রদান করিয়া থাকি। (১ৎ) আর সে নগর়ীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে নিপ্ত দেখিল। একজন তাহার নিজ দলের এবং অপরজন তাহার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিব্সদ্ধে তাহার সাহাय্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল এই ভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, ইহা শয়তানের কাজ, স্নে তো প্রকাশ্য শতু ও বিভ্রান্তকারী। (১৬) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিনেন ! তিনি তো পরম দয়াময়, ফ্মমশীল (১৭) সে আরো বলিল, আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি যেই অনুগ্গহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদিগের সাহায্যকারী হইব না।

তাফস্ীীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-এর শৈশবের অবস্থা বর্ণনা করিবার পর তাঁহার যৌবনের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যখন যৌবনে উপনীত হইলেন, শক্তিশালী হইললেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে হিক্মত ও জ্ঞান দান করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে নবুয়ত দান করিলেন।
 উত্তম বির্নিময় দান করেন।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) কিভাবে একজন কিব্তীকে হত্যা করিয়া মিসর ত্যাগ করিয়া মাদ্ইয়ানে গমন এবং পরবর্তীকালে নবুওয়াত লাভ করিলেন ও আল্লাহ্র সহিত কথা বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঘটনা ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ
 মূসা" (আ) "শহরে প্রবেশ করিরেলে। ইব্ন জুবাইর (র) আতা খুরাসানী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (অ) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইবনুল মুনকাদির (র) আতা ইবন ইয়াসার (র) সৃত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সময়টি ছিল দ্রিপ্রহর কাল। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) ও এই মত পোষণ কর্রিয়াছেন। ব্যক্তিকে মারামারি ও লড়াই করিতে দেখিলেন।

 কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্ম ইর়ন ইসহাক (র) বলেন, ইসরাঈলী ব্যক্তি হयরত মূসা (आ)-এর নিকট সাহাय্য প্রার্থনা করিল, তিনি সুব্যাগ বুবিয়া কিব্তীকে ঘুযী মারিলেন, এবং তাহার মুত্ম ঘটিন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (অ) তাহাকে নঠি দ্ঘারা আघাত করিলেন, ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিল।

হযরুত মূসা (আা) বলিলেন, ইহা ঢে শয়তানের কাজ। লে ঢো আমার শাভু এবং প্রকাশ্য अমরাহকারী।

হযরত সূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ঊপর যুলুম করিয়াছি। এতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাহাকে ফমা করিলেন, কারণ তিনি অতিশয় ফ্ষমাকারী, বড়ই মেহেরোন।

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপানাক! যেহেতু আপনি আমার যেই বিশেষ অনুগ্গহ করিয়াছেন, এতএব অমি আর কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হই্ব ना। যাহারা কাফির আপনার হুকুমের বিরোধী তাহাদের আর কখনও সাহাय্য করিব না।



অনুবাদঃ (১৮) এতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীর তাহার প্রভাত ইইল। হঠাৎ সে. Ұुনিতে পাইল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য প্রার্থণা করিয়াছিল সে ঢাহার সাহাय্যের জন্য চিৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বনিল, তুমি তো স্পষ্ট একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি (১৯) এতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরিতে উদ্যত হইল তখन সে ব্যক্তি, বলিয়া ঊঠিল হে মূসা, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে সে ভাবে আমাকেও কি হ্ত্যা করিতে চাহিত্তে? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা (আ) যখন কিব্তীকে হত্যা করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য পরবর্তী দিন প্রতুষ্যে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিতেছিলন যে, ইহার পরিণাম কি হয়। এমন সময় পূর্বদিনের ইসরাঈলী ব্যক্তিকে তিনি অন্য এক কিব্তীর সহিত লড়াই করিতে দেখিলেন। সে ব্যক্তি হযরত মূসার (আ) দেখিতেই তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ফরিয়াদ করিল। তখন হযরত মূসা
 ইহা বলিয়া, যখন মূসা ঐ কিব্তীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে এই ভাবিল যে মূসা (আ) তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন, হয়ত তিনি তাহার উপরই চড়াও হইবেন, সে বলিয়া উঠিল :


रে মূসা, তূমি কি আমাকেও তদ্রুপ হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, যেমন একজন কিব্তীকে গতকাল তুমি হত্যা করিয়াছিলে? যেহেতু পূর্বদিনের ঘটনাকালে হযরত মূসা (আ) আর ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ্ উপস্থিহ ছিল না। আজ এই কিব্তী যখন ইসরাঈলী ব্যক্তির মুখে জানিতে পারিল যে, আসল হত্যাকারী হযরত মূসা। সে তৎক্ষণাৎ ফির‘আউনের নিকট ঘটনাটি জানাইয়া দিল । ফির‘আউন ইহা জানিতে পারিয়া হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি দারুন ক্রোধাब্বিত হইল, তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া মন স্থির করিল। এতএব তাহাকে খুঁজিয়া তাহার দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।


অনুবাদ : (২০) নগরীর দূরপ্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে, সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মগলকামী।
 আল্লাহ তা'আলা এখানে"'رُ'ر' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ পুরুষ ব্যক্তি যেহেতু ঐ লোকটি হযরত মূসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদ নিকটত্ম ও পথ অতিক্রম করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পায়। হযরত মূসা (আ)-কে ঐ লোকটি বলিল ঃ
 সম্পর্কে হত্যা করিবার পর্মামর্শ করিত্ছে, এতএব তুমি শহহর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়।

النٍ




অনুবাদ : (২১) ভীত সর্তক অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এবং বলিল, হে আমার প্রিপালক! তুমি আমাকে यালিম সম্পদায় হইতে রক্ষা কর্. (২২) यখन মূসা মাদ্ইয়ান অভিমুখ্থ যাত্রা করিল, তখन বলিল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সর্রল পথ প্রদর্শন করিবেন (২৩) যখন সে মাদ্ইয়ানের কৃপের निকট প্ৗছিন, দেথিন একদল লোক সেখানে তাহাদিগের জানোয়ার্লিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদিগের পচাতে দুইজন নারী ঢাহাদিগের পক্ુলিকে আগলাইচেছে। মূসা বলিল, ঢোমাদের কি ব্যাপার, ঢাহারা বলিল, আমরা আমাদিগের জানোয়ার্খিকে পানি পান করাইচে পারি না, যতঙ্ষণ রাখালেরা উহাদিগের জানেয়ার্রওলিকে লইয়া সর্রিয়া না যায়। আমাদিতের পিতা অতি বৃদ্ধ (२8) মৃসা ঢাহাদিগের জানোয়ার巛ুিকে পাनি পান করাইনেন। ঢৎপর সে ছয়ার নিচে আশ্রেয় গ্রহণ কর্নিয়া বলিলে, হে আমার থতিপালক! ঢুমি আমার খতি বে অনুখ্থ করিবে, আমি তাহার কাংগাল।

তাফস্গীর : হयরত মৃসা (আ)-কে হত্যা করিবার সংবাদবহনকারী যখন তাহাকে সংবাদ পৌছইয়া দিল। তখন তিনি একাকীই শহর ইইতে বাহির হইয়া পড়িলেন অথচ, তিনি পৃর্বে কখনও শহর ত্যাগ করিয়া বাহিরে যান নাই। এতএব পথ ঘাটও চিনিতেন না। তিনি তো রাজ প্রাসাদের পরম বিলাসিতা ও শাত্তির সহিত জীবন যাপন করিতেছিলেন।


অতএব তিনি ভয় ভীত ইইয়া শহর ত্যাগ করিলেন এবং তিনি হত্যা করিয়াছিলেন উহার সশ্পর্কে কি আলোচিত হইতেছে, উহাও তিনি সং্⿹হহ করিতে বনিলেন। তিনি বनिনেে :


হে আমার পতিপালক! আপনি আমাকে যালিম কাওম্মে হাত হইতে রক্ষা করুন। অর্थাৎ ফির‘অউন ও তাহার স্বজাত্তিরে অাকন্যাণ হইতে আমাকে মুক্তি দান করুন। বর্ণিত আজে বে, এই সময় আল্লাহ্ তাআালা একজন ফিবিশিশাকে একটি ঘোড়ায় আরোহিত করিয়া তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং আ ফিরিশ্তাই তাঁাকে পথ দেখাইয়া মাদইয়ান পপৗছছইয়া দিন।
 ইইলেন, এবং তাঁহার মনে আনন্দ আসিল।
-

তিনি বলিলেন, সম্ভবত আমার পালনকর্তা আমাকে সঠিক পথ দেখাইলেন। অতঃপর আল্লাহ তাহাই করিলেন তাঁহাকে ইহকাল ও পরকালের সঠিক পথপ্রদর্শন করিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও পথপদর্শক করিলেন ।
 মাদইয়ানের একটি কূপের নিকটট উপস্থিত হইলেন। ব্যেই কূপ হইতে রাখাল দল তাহাদের পওকে পানি পান করাইত।
 পওকে পনি পান করাইতে দেখিতে পাইলেন।
 তাহাদদরর ছাগল ঠ১কাইয়া রাখখয়া অবস্থান করিতে দেখিলেন। মহিলাদ্বয় তাহাদের ছাগল ঔুিকে অন্যান্য রাখালদের ছগল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াহে। যেন তাহাদের কোন কষ্ঠ না হয়। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় দড্ডায়মান দেখিতে পাইয়া
 তোমরা ভে ঐ সকল লোকদের সহিত পানি পানি পান করাইত্ছে না ?
 দল তাহাদের পখ্কে পানি পান করাইয়া অবসর না হয়, आমরা পানি পান করাইব না।
 ইহার কার্ হইল আমাদের আব্বা এখানে আসিতে অক্ষম। কারণ তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন : : পান করাইয়া দিলেন।

আবূ বকর ইবৃন আবূ শায়রা (র) বলেন, উবায়ুদ্ধাহ (র) ..... হयরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন মাদইয়ানের পানির নিকট পৌছিলেন, তখন তিনি একদল মানুষকে তাহাদের পঙকে পানি পান করাইতে দেখ্িেন, তাহারা পানি পান করাইয়া কৃপের ঊপর একটি মস্তবড় পাথর রাখিয়া দিল। পাথরটি সরাইতে কমপক্ক দশজন পুরুষ্রের প্রল্যোজন হয়। হযরত মৃসা (অ) দেথিলেন দুইজন মহিলা তাহাদের ছাগল পানি পান করান হইঢে বিরত। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন। তোমাদের কি অবস্থা ? তোমরা কেন পানি পান করাইত্ছে না ? ইব়ন কাঘীর—৫৭ (৮ম)

তাহারা বনিল, আমরা তো ঐ সকন র্রাখানদের শেবে পানি পান কর্াই। কিন্মু তাহারা তো উহার উপর মন্ত রড় পাথর রাখিয়াছে। আমাদের পক্ষে কি আর উহা সরাইয়া দেওয়া সষ্ব। ইহা ওনিয়া হযরত মূসা (অা) একাকীই পাথরটি সরাইয়া দিলেন এবং মস্ত বড় এক ঢোল ভরিয়া তাহাদের ছাগনকে পানি পান করাইয়া তৃণ্ঠ করিলেন। হাদীসের সনদ বিত্গ।


ইহার পর হযরত মূসা (আ) একটি ছায়ায় আশ্রয়্র্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আপনার দেওয়া কন্যাণের মুখাপেক্। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,হযরতত মৃসা (আ) মিস়র হইতে মাদইয়ান পর্র্যন্ত সারা পথে সবৃজী ও গাছের পাতা আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিয়াছেন। মাদইয়ান পর্যত্ত তিনি পদ্রজেই সফ্র করিয়াছিলেন। এমন কি তাহার জুত ফাটিয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। এতএব তিনি অতিশয় ক্নান্ত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় আঝ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্ষোয় তাহার পেট পিঠঠর সহিত লাগিয়াছিল। তাহার পেটের ত্রকারীর সজীবতা বাহির হইতেই দেখা यাইতেছিল। তখন তিনি একটা করে লেজুরের প্রতি অত্যন্ত মুখাপপকী হিলেন অথচ, তিনি হিনেন লেই যুপে আাল্লাহর সর্বাপেক্ণা থ্রিয় বান্দা।

الَى الظظّلٍ হयরত ইবন্ আব্বাস (রা) ইব্ন মসউদ (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, এখানে ছায়া দ্রারা গাছের ছায়া বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হাসাইন ইব্ন আমর আনকাयী (র) ..... হयরত আদ্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উটের উপর আরোহণ কর্রিয়া পরশ্পর দুইরাচ্রে সফর কর্রিয়াছি এবং দুই রাত্রের প্রত্ষ্যে মাদইয়ান উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর বেই গাছের ছায়ায় হযরতত মূসা (আ) আা্রয় গহণ কর্রিয়াছিলেন, সেই গাছ সম্পর্কে আমি মানুষ্রে কাছে জিজ্ঞাসা করিলো তাঁহারা একটি গাছের পতি ইশারা করিল। উহা একটি সবুজ গাছ ছিল। আমার উটটি ছিন অতিশয় ফুধার্থ, উহা হইতে পাতা মুখে লইয়া চাবাইতে তরু করিল। কিস্দু কিছুক্ষণ চাবাইয়া নিক্ষেপ করিয়া দিল। তখন আল্লাহ্র নবী হযরুত মূসা (আ)-এর জন্য দু‘আ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্ত্ক অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত বেই গাছ হইতে হযরত মূসা (আা)-এর সহিত আল্লাহ ত'আলা কথা বলিয়াছ্হিনেন তিনি সেই গাছের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সুদ্দী (রা) বলেন, গাছটি বাবালা গাছ ছিল। আত ইব্ন সায়িব (র) বলেন, হযরত
 মহিনা উহা đনিতে পাইয়াছিন।

# T7 Y.  






অনুবাদঃ (২৫) তখন নারীদিগের একজন শরমজনিত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমার পিতা তোমাকে আমন্তণ করিতেছেন, আমাদিগের জানোয়ারগুনিকে পানি পান কারাইবার পারিশমিক তোমাকে দেওয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাহার নিকট অসিয়া.সমষ্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বনিল, ভয় করিও না, ঢুমি यালিম সম্প্রদায়ের কবন ইইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। (২৬) উহাদিগের একজন বলিল, হে পিতা! তুমি তাহাকে মজুর নিযুক্ত কর। কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বষ্ত। (২৭) সে মূসাক্কেলআমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্ত্ত যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে, যদি ঢুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা।

आমি ঢোমাকে কষ্ঠ দিতে চাহি না। আল্লাহ্ ইচ্ছ কর্রিল पूমি আমাকে সদাচারী পাইবে। (২৮) মূসা বলিল, আপনার ও আমার মধ্যে এই ঢূক্তি রহিন। এই দুইঢি মিয়াদ্রর কোন একটি পূর্ণ করিন্ে আমার বিক্রুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা বে বিষয়ের কথা বলিতেছি জাল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।

তাফসীরঃ মহিনা দুইজন তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া দ্রুত তাহাদের আব্dার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কিছू বিম্মিত হইয়া দ্রত ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হযরত মূসা (আ) ঢাহাদের সহিত ব্যে ব্যবহার করিয়াছেন উহার বিত্তারিত বিবরণ ৫নাইয়া দিন।


তাহাদের আব্বা ঘটনা শুনিয়া তাহাকে ডাকিবার জন্য তাহাদের একজনকে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রেরিত লজ্জাবতী হইয়া ঢাঁহার নিকট উপস্থিত হইন। আমীব্রুল মু’মিনীন হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, সে ঢাহার চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া হयরত মূসা (आ) নিকট উপস্থিত হইল। ইবৃন আবূ হাত্ম (র) বলেন, আবূ নু'আইম (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লেই মেয়েটি লজ্জার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে। সে নির্ন্জজ্জা ছিল না বে, নির্দিধায় কৃপ হইতে পানি বাহির করিয়া থাকে বরং কাপড় দ্বারা তাহার মুঘমভুন আবৃত কর্রিয়া রাখিল এবং বनिলেনः


আমার আব্বা আপনাকে আপনার পানি পান করাইবার পার্রিষমিক দেওয়া জন্য ডাকিতেছেন। তাহার বক্তব্যে বড় আদর পরিলকিিত হয়।,সে ত্ুু আমার আব্বা আপনাকে ডাকিতেছেন বলিলেন না। কারণ ৩্ভু এই কথায় ধারণার অবকাশ থাক্যিয়া যায়। বহং সে ইহাও বলিলেন বে, আপনাকে আপনার পারিষমিক দেওয়ার জন্য ডাকিতেছেন। অতএব ইহা মধ্যে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিল না।
 হইলেন এবং তাহার সকল ঘটনা বিস্তারিত্ডবে বর্ণনা করিলেন এবং মিসর হইতে কি কারণে মাদইয়ান জাসিলেন উহাও বনিলেন :

قَالَ لَا تَخَفْ نَجْوْتَ مِنَ الْقَوْمَ الطَّالمِيْنِنَ
তিনি বলিলেন, তুমি ভয় করিও না, তুমি ফির'অউনের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছ। আমাদের শহরে তাহার কোন হকুম চলে না, এতএব যালিম কাওম হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াহ।

ঐ ব্যক্তি শে কে, এই সশ্পক্কে তাফসীরকারগণের মতপাার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি হইলেন, হযরত ঔ আইব (আ)। মাদইয়ান বাসীদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে ইহাই প্রসিদ্ধ। হাসান বাসরী (র) এবং আরো অনেকের এইমত পোষণ করিয়াছেন। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... ইবন আनাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহার নিকট হयরত মূসা (আ) তাহার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিনেন, তিনি হইলেন হযরতত অাইব (আ)। তিনি তাহাকে বলিয়াছিনেন :

## 

ইমাম তাবরানী (র) সালামাহ ইব্ন সা’দ আনসী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর খিদমতে তাহার কাওম্মর পফ্ষ হইতে প্রতিধি হিসাবে আগমন কর্রিয়াছিলেে, তখন রাসুলুল্মাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, হযরত ওআইব (আ)-এর কাওমের লোক এবং হযরতত মূসা (আ)-এর শ্ভভরালায়ের লোক থোশ আমদেদ, তুমি হেদায়েতপ্রাষ্ট হইয়াহ।

জন্যান্য ঢাফসীরকারগণ বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিলেন হযরত ঔআইব (আা)-এর ড্রাতুষ্শুত্র। কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরতত আইব (আা)-এর গোব্রীয় একজন লোক ছিলেন। এক দল মুফাসৃসির বলেন, হযরত তআইব (আা) হযরত মূসা (আা)-এর বহ্হ পৃর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কাওমকে বলিয়াছিলেন :
 তোমাদের যুগ হইতে দুর্রে নহে। (সূরা হুদ : ৮৯)

আর হযরত লূত (আ)-এর কাওম হযরত ইব্রাহীম (অ)-এর যামানায়ই ধ্ণংস হইয়াছিল। পবিত্র কুরুান দ্বারাই ইহা প্রমাণিত। আার হयরত ইব্রাহীম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর বহ পৃর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ চারশত বৎসরের অধিক পূর্ব্র তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতএব বুবা গেল হযরত থীাইব (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পৃর্বেই প্রেরিত হইয়াহিলেন। তরে বেহেতু হयরত অআইব (অ) দীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন কাজেই হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে প্রেরিত হইবার কারণণ কোন প্রশ্ন উথ্থাপিত হইবে না।

তবে যাঁারা এই মত প্রকাশ করেন বে, ঐ ব্যক্তি হযরত ঔআইব (আা) ছিলেন না, তাহাদের সর্বাপেক্ষ মযবূত দলীল হইল, यদি তিনি হযরতত খআইব (অা) হইতেন, তবে পবিত্র কূরআনে তাঁহার নাম উন্লেখ করা হইত। আর হাদীস শরীক্স হযরত মৃসা (অ) এর ঘটনার সহিত তাঁার উন্নেখ করা হইয়াছে উহার সনদ বিখ্দ নহে। বনী ইসরাঈলের গ্থত্ সমুহে ঐ ব্যক্তির নাম ‘সাইক্রন’ উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবূ উবাইদাহ ইব্ন আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, সাইর্রন হইল, হযরত ঔ আইব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুর্র। হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবু হামযা (র) বর্ণনা করেন, যেই ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে পারিশ্রমিক দান করিয়াছিলেন, তিনি মাদইয়ান এর শাসসক ছিলেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন জরীর বর্ণনা করিয়াছেন । অতঃপ่র তিনি বলেন, এই বিষয়টি প্রমাণ্য হাদীস ছাড়া জানিবার উপায় নাই। অথচ, এই সম্পর্কে কোন প্রমাণ্য হাদীস নাই।

ঐ ব্যক্তির দুই কন্যার এজন বলিল, আব্বা! আপনি তাহাকে মজদূর হিসাবে নিয়োগ করুন। এই লোকটি বড় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। আর উত্তম সেই যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, এই প্রস্তাব পেশকারী মেয়েটি হইল যে হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিবার জন্য গিয়াছিল। হযরত উমর (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) শ্রোইহ, আবূ মালিক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এবং আরো অনেকে বলেন, যখন ঐ মেয়েটি "
 জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহা কি ভাবে জানিলে বে, সে একজন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ? তখন সে বলিল, এই ব্যক্তি যে শক্তিশালী তাহা প্রমাণিত হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যেই বিরাট পাথর উঠাইতে কমপক্ষে দশজন পুরুষের প্রয়োজন উহা সে কৃপের উপর হইতে একাই উত্তোলন করিয়াছে। আর বিশ্বস্ত হইবার প্রমাণ হইন, যখন আমি তাহার সহিত আসিলাম তখন সে আমাকে তাহার পশমতে চলিবার জন্য বলিল এবং সে ইহাও আমাকে বলিল বে, যখন পথ পরিবর্তন হইবে তখন তুমি পশচাত হইতে আমার সনুখে একটি ছোট পাথর এমনভাবে নিক্ষেপ করিবে যে উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিব যে, আমার ঐ পথ ধরিতে হইবে।

সূফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি তিনি ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা তীক্ষু বুদ্ধিসপ্পন্ন মনে করি হযরত আবূ বকর (রা)-কে যখন তিনি হযরত উমর (রা) খলীফা হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর খরীদকারী যিনি তাহাকে দেখিয়াই তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তুমি যথাযথ যোগ্য মর্যাদার সহিত তাহার থাকিবার ব্যবস্থা কর। আর যেই মেয়েটি তাহার আব্বাকে বলিয়াছিল, আব্বা! আপনি তাহাকে মজদূর হিসাবে নিয়োগ করুন। কারণ উত্তম মজদুর শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়।

তিনি বলিলেন, মূসা আমি তোমার সহিত আমার এই দুই কন্যার একজনকে বিবাহ দিতে চাই, তবে এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর পর্যন্ত আমার ছাগল চরাইবার মজদুরী

করিবে। ঔ"আইব জুনাবায়ী (র) বলেন, তাঁशার দুই কন্যার নাম ছিল, সাফূ ও শারফা তাহাকে ‘লাইয়া’ বলা হয়। ইমাম আयম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়াছেন, যে যদি কেহ বলে, এই দুইটি গোলামের একটিকে তোমার নিকট এক শর্তের বিনিময়ে বিক্রয় করিলাম। এবং অপরজন বলিল, আমি ক্রয় করিলাম তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয ইইবে।


আমি তোমার সহিত আমার একটি কন্যাকে এই শর্ত্ত বিবাহ দিব যে, তুমি আট বৎসর আমার মজদূরী করিবে। অবশ্য যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে উহা হইবে তোমার পক্ষ হইতে অতিরিক্ত। যদি তুমি অতিরিক্ত দুই বৎসর মজদূরী না কর তাহা হইলেও চলিবে।


আমি তোমাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিতে চাই না। ফুকাহায়ে কিরাম এই আয়াত দ্বারা ইমাম আওযায়ী (র)-এর মত প্রমাণিত করেন। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, যদি কেহ বলে, আমি এই বস্তুটি নগদ দশ টাকায় কিংবা বাকীতে বিশ টাকায় তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হইবে এবং ক্রেতার পক্ষে যে কোন মূল্যে উহা ক্রয় করা বৈধ। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত :

"যেই ব্যক্তি একইবার বিক্রয়ের মধ্যে দুই প্রকার বিক্রয় করে, তাহার জন্য যে কোন বিক্রয় জায়েয, কম লাভজনক বিক্রয় কিংবা অধিক লাভজনক বিক্রয়"। কিন্তু ইমাম আওযায়ী (র) এর পক্ষে অত্র হাদীস ও আয়াত দ্বারা স্বীয় মত প্রমাণিত করা বিবোচনাধীন। এখানে এই বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে।

ইমাম আহমাদ ও তাঁার অনুসারীগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা খাদ্য ও পোষাকের বিনিময়ে মজদূর নিয়োগ করা জায়িয প্রমাণিত করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) কর্ত্ক বর্ণিত হাদীসকে তাঁহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। ইবন মাজাহ (র) তাহার সুনান গন্থে এই বিষয়টি প্রমাণিত করিবার জন্য বলেন, মুহাম্মদ (র) ..... উৎবাহ ইব্ন মুনযির সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"इযরত মূসা (আ) তাহার পবিব্রত রক্ষা ও আহারের বিনিম্যে মজদূর খাট্য়াছেন"। তবে এই হাদীসের সুত্রে মাসনनামাহ ইব্ন আनী নামক রাবী দুর্বন। এতএব হাদীসটিও


ইবन আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুরআ আহ (র) ..... উত্বা ইব্ন মুনयির সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসালূন্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

## 

মূসা (জা) ঢাঁহার পবিচ্রত রক্ষা ও পানাহারের বিনিময়ে মজদূরী খাটিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) বে ঐ বুযুর্গের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন আল্লাহ ত'আলা উহারই সংবাদ প্রদান করেন :


आন্ধাহর রাসৃন হযরত মৃসা (আ) বনিলেন, আমার ও आপার মাবে এ্ই সিদ্ধাত্ত গৃহীত হইন, আট বংসর ও দশ বৎসর্রে ভে কোন একটি সময় আমি পূরণ করিবে ইহা আমার ইচ্মধীন। আট বঙসর পৃরণ করিবার পর আমার উপর আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম চাপাইয়া দিতে পারিবে না। আর আমাদের এ পারম্পর্রিক আলোচনায় আল্লাহকে আমরা সাক্ষী মানিতেছি। তিনিই আমাদের কার্यনির্বাহী। আমার পক্ষে আট বeসরের স্থানে দশ বৎসর মজদূরী করা যদি ও মুবাহ, উহা পূর্ণ কর্মা জরুুীী নহহ। যেমন আাল্লাহ তাআালা ইর্শাদ করিয়াছেন :

## 

"ব্যই ব্যক্তি দুই দিনেই মিনায় কংকার নিক্ষেপ কর্রিয়া শেষ করিবে তাহার পক্ষে
 না"। (সূরা বাকারা ঃ ২০৩) অনুর্রপভাবে হাদীস শরীীফে বর্ণিত। রাসূলুল্মাহ (সা) হयরতত
 (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সফ্রকালে সাওম রাখা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান কি ?

 সাওম রাখা উত্অম বলিয়া প্রমাণিত। হयরত মূসা (আ) यদিও বলিয়াছিলেন ব্যে আট বৎসর ও দশ বৎসরের মধ্য হইতে বে, কোন সমটিতে মজদূরী করা আমার ইচ্মধীন थাকিবে, কিত্দু দলীল দ্ঘারা প্রমাণিত হয় তিনি দশ বৎসর মজদূরী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ইমাম বুথারী (র) বলেন, যুহাম্দদ ইবন আাদ্রুর রহীম (র) ..... সাঈদ ইবุন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ‘হিয়ার্াহ’ এর অধিবাসী এক ইয়াহূদী আমাকে

জিজ্ঞাসা করিল, হযরত মূসা (আ) দশ বৎসর মজদূরী করিয়াছিলেন, না আট বৎসর ? आমি বলিলাম, জানি না। অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্মাস (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহার কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, দুইটি সনদের মধ্যে অধিক সময় দুইটিতে তিনি মজদূরী খাট্য়াছেন। অর্থাৎ দশ বৎসর। হাকীম ইব্ন জুবাইর (র) ও অন্যান্য উলমায়ে কিরাম হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে অনুন্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাসিম ইব্ন আইউব (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যে ব্যক্তি প্রশ্ন কর্রিয়াছিন সে একজন থ্রিস্টান ছিন। কিন্ত প্রথম বর্রনাচি अধিক বিত্ধ। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ তূসী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসৃলুন্নাহ (সা) ইরশাদ কর্যিয়াছেন :

"আiি হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হयরত মूসা (আ) দুইঢি সময়ের মধ্য ইইতে কোনটিকে তিনি পৃর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, দুইঢির মষ্য হইতে বে টি অধিক বেশী সেইটিকে তিনি মজদূরীী খাটিয়া পূর্ণ কর্যিয়াছিলেন"

ইবন আবূ হাতিম তাঁহার পিতা ..... ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াহাইয়া ইব্ন ইয়াকৃব (র) হইতে হাদীসটি অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটির সনদ̆ কিছू উলট পালট আছে এবং ইব্木াহীম নামক উক্তু রাবী অপরিচিত। বায়যার (র) আহমাদ ইব্ন আব্বাস কুরাশী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীস মারফূক্ধপ বর্ণনা করিয়াছ্ন। বায়याর (র) বলেন, এই সূब্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে বনিয়া আমাদের জানা নেই। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ..... ইউসূফ ইবৃন তীরাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্নাহ (স)-কে জিঞ্slসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্যে হইতে কোন সময়ট্তিতে মজদূরী করিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপার রাসূলু্রাহ (সা) হযরত জিবৃরীীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর হযরত জিবৃবীী (অ) তাঁহার উপরস্হ ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করিনেন, তিনিও বनিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর তিনি আল্মাহ ত'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ বলিলেন, উভয় সময়ের মধ্য হইতে পবিত্র ও অধিক সময়তে তিনি মজদূরী খাটিয়াছিলেন। হাদীসটি মুরসালক্রপে বর্ণিত। অনা আর এক মুরসাল সৃত্রে ও ইহ বর্ণিত।

সুনাইদ (র) ..... হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, তিনি বলেন, जকবার রাসূলুল্মাহ (সা) হयরত জিবৃরীী (আা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত মূ্া (আ) ইব়ন কাছীর——৫ (৮-)

কোন সময়টি মজদূযী খাট্য়া পূর্ণ কর্রিয়াছিলেন ? তিনি বলিলে, আমি আল্লাহ ত'আলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, তিনি আল্gাহ ত'আলাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, -মূসা (অ) দুইটি সময়ের মধ্য হইঢে অধিক পবিত্র ও পৃর্ণ সময়ে মজদৃরী খাটিয়াছিলেন।

অপর একটি সৃত্র ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন ওয়াকী (র) ..... মুহাম্দদ ইব্ন কা'ব কূরাयী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুন্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা আট ও দশ বৎসরের মধ্য হইতে কোন সময়ীট মজদূরী খাটিয়াছেন ?
 সময়णিতি তিনি মজদূরী খাি্য়াছিলেন। হ্যরত আবূ যার (রা) ও হাদীসটি রাসূলূল্নাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফি্য আবূ বকর বায়্যাব (র) আবু উবায়ুল্बাহ ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাকান (র) ..... হযরত আবূ यর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন, হযরত মূসা (আ) কোন সময়ট্টিতে মজদূরী করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় হযরুত মূসা (आ) দুইটি মেয়ের কোনটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন ? তবে বলিবে, ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছ্লেন।

বাযयाর (র) বলেন, হযরত আবূ যার (রা) হইতে এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জনা নাই। অবশ্য ইব্ন অবূ হাতিম (র) উত্তায়য়িয ইব্ন আবূ ইমরান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তবে হাদীসটি তিনি একজন দুর্বল রাবী। অতঃপর তিনি উৎবাহ ইব্ন মুনযির (র) হইতেও কিছু অতিরিক্ত আयব কथা সহ হাদীসটি বর্ণিত। আবূ বকর বায়্যার (র) বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব সিজ্তিন্তিনী (র) উৎবাহ ইব্ন মুনयির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিঞ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (অ) কোন সময়ট্তিত মজদূडীी খাটিয়াছেন ? তিनि বলিলেন, দুইটি সময়ের মধ্যে হইতে অধিক পবিত্র ও অধিক বেশী সময়ে তিনি মজদূরী খাট্য়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হযরত মূসা (অা) যখন হযরত ঔ আইব (অা)-এর বাড়ী ত্যাগ করিবার জন মনস্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার শ্রীকে বলিলেন, তুমি তোমার আাব্মার নিকট কিছু বক্রী প্রা্থনা কর, যাহার সাহাভ্যে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিব। তিনি উহা প্রার্থনা করিলে হযরত শ আইব (আ) ঐ বৎসর যত চিতা বক্রী ভূমিষ্ট হইবে উহা তাহাকে দান করিবার ওয়াদা করিলেন। ইश ऊনিবার পর হयরত মূসা (আা)-এর নিকট তিনি বেই বকরীীি অতিক্রুম করিত তাহার লাঠি দ্ঘারা উহার এক পার্লে প্রহার করিতেন, ফনে দেখা গেল বকরীখুলির প্রত্যেকটিই দুই তিনটি বক্রী প্রসব কর্রিল এবং সব কয়ীঢি চিতা বর্ণর হইল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যখন সিরিয়া বিজয় করিবে তখন তথায় উशার অবশিষ্ঠাশ্ দেখিতে পাইবে। ইমাম বায়্যাব (র) এই ক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিত্যু ইবৃন

আবূ হাতিম (র) ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও পানাহারের বিনিময়ে মজদূরী খাটিয়াছেন, যখন তিনি তাহার নির্দিষ্ট সময় শেষ করিলেন, এই কথা বলিতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, নির্দিষ্ট কোন সময়টি তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, দুইটি সময়ের অধিক বেশী সময়টি তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তিনি হযরত ঔআইব (আ)-এর বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন, তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তোমার আব্বার নিকট কিছু ছাগল চাও, যাহা দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি। তাহার স্ত্রী স্বীয় আব্বার নিকট উহা চাহিলে, তিনি ঐ বৎ়সর তাঁহার বৃকরী যত চিতা বকরী প্রসব করিবে সবই তাহাকে দান করিবার ওয়াদা করিলেন ।

হযরতত ঙ্আইব (আ)-এর সকল বক্রী ছিল কালে বর্ণের। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা হাঁকাইয়া বকরীীুলিকে নিকট একটি কূপের নিকট লইয়া গেলেন এবং পানি পান করাইয়া কুপের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বক্রীগুলি কৃপ হইতে পানি পান করিয়া যেইটি তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল, তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা উহার এক পার্শে প্রহার কর্রিলেন। ফলে দেখা গেল উহাদের দুই একটি বক্রী ছাড়া প্রত্যেকটি বকরী বড় বড় দীর্ঘ স্তন্য বিশিষ্ট অধিক দুধ দানকারী চিতা বর্ণ্রে বকরী প্রসব করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, यদি তোমরা সিরিয়া বিজয় কর তবে তখায় উহার অবশিষ্টাংশ তোমরা দেখিতে পাইবে।

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উন্লেখিত হাদীস সমূহ ইবনে লাহীআহার উপর নির্ভরশীল তাঁহার শ্মৃতি শক্তি দুর্বল। এবং ‘হাদীস মারফূ’ ইহা ও নিশ্চিতভাবে নির্ভুল নহে। তবে ইবন জরীর মাওকূফর্ণপে নির্ভুল সূত্রে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ইহার কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বনেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... হযযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ)-কে মাদইয়ানের ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে স্থির সময়ে মজদুরী করিবার জন্য আহবান করিলে তিনি উহা পূর্ণ করেন, আমার এই সকল বকরী যেই বাচ্চা প্রসব করিবে উহার মধ্য হইতে যেই সকল বাচ্চার রং পৃথক উহার সবটাই তোমার। অবশেষে দেখা গেল প্রসবিত বাচ্চা একটি ছাড়া সবকয়টির রংই জননীর রং হইতে পৃথক হইয়াছে। অতএব হযরত মূসা (আ) সে বংসরের সবগুলিই লইইয়া চলিয়া গেলেন।



অনুবাদ : (২৯) যথন মূসা তাহার মেয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল, যখন সে তূর পর্বতের দিকে আখুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজন বর্গকে বলিল, তোমরা অপেক্ষা কর आমি আখুন দেখিয়াছি সষ্ভবত আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য খবর আনিতে পারি অথবা এক খন্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনিতে পারি, যাহাতে তোমরা আতুন হইতে পোহাইতে পার (৩০) যখন মূসা আঞুনের নিকট প্ৗছিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভুমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহবান করিয়া বলা হইল হে মূসা! আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতিপালক। (৩১) আরও বলা হইল 'তুমি তোমার লাঠি নিস্ষেপ কর' অতঃপর যথন সে উহাকে একটি সর্প্রে ন্যায় ছুটাছুটি করিতে ঢেখিল, তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না, তাহাকে বলা হইল হে মূসা! সন্মুখে আইস ভয় করিও না। ছুমি তো নিরাপদ (৩২) তোমার হাত তোমার বগলে রাখ ইহা বাহির হইয়া আসিবে ওভ্রসমুঞ্জ্বল নির্দোষ হইয়া । ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চাপিয়া ধর।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে, হযরত মূসা (আ)-এর সমীপে মজদূরীর জন্য যে দুইটি সময়ের প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল উহার মধ্য হইতে অধিক বেশী অধিক বেশী অধিক পবিত্র সময়টিতি তিনি মজদূরী করিয়াছিলেন।
 করিয়াছেন।

ইব্ন আবু নাজীহ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) এই দশ বৎসর পূর্ণ করিবার জন্য আরো দশ বৎসর মজদূরী খাটিয়াছেন। এই বক্তব্য অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। তবে ইব্ন আবু হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) মুজাহিদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 করিল্লেন। দীর্ঘকান জন্ম ভূমি ছড়িয়া মাদাইয়ান অবস্থান করিবার পর তাঁহার অন্তর
 স্বজনের সাক্ষাতের জনা স্বীয় পরিবার্রর্গ ও বকরী লইয়া এমনভাবে যাত্রা কর্রিলেন, ভেন ফির ‘আউন ও তাহার লোকজন জানিতে না পারে। কিত্যু রাত্রে তিনি রওয়ানা হইলেন, সেই ভীষণ অন্ধকার ও প্রবন বর্ষণ ও শীত। তিনি একটি মনযিলে অবতন্নণ করিলেন
 দেখিয়া তিনি বিশ্মিত হইলেন। এমনি একটি বিপদ সংকুল অবস্থায় তূর পর্বতের দিকে



偅 তোমরা অপেক্ষ কর, আমি আাখন দ্দেখিতে পাইয়াছ্।
 আনিতে পারি। প্রকাশ থাকে হ্যরত মূসা (অ) পথ হারাইয়া গিয়াছিহেেন
 লইয়া আসিব ভেন তোমরা শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপ্তন পোহাইতে পার।

হযরত মূসা (আ) যখন ঐ আधেনের নিকটববী হইলেন, তখন পপ্চিম দিকে উপত্যকার সহিত পর্বতের সংযুু অংশের তাঁার ডান দিক হইতে শব্দ আসিল হযরত মূসা (আা)-এর নিকট এক গায়েবী ধ্ধনি আসিল। यেমন অन্য আয়াত ইরশাদ হইয়াছে :

"হে মুহাষ্দদ ! ঢুমি তো তূর পর্বতের পপ্চিম দিকে ছিলে না যখন অমি মূা (অা)-কে আদেশ অর্থাৎ তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম"। (সুরা কাসাস : 88)

এই আয়াত দ্বারা ও বুঝা যায় বে হযরত মৃসা (আ) আগুনের জন্য পষ্মিম দিকে ছুট্যিয়াছিলেন এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতটি তাহার ডান দিকে ছুচ্যিয়িছেন এবং

পপ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতটি তাহার ডাইন দিকে ছিল। আর এক সবুজ বৃক্ষে আখ্তন প্রজ্জ্জলিত ছিন। বৃক্ষটি পাহাড়ের পাদ দেশের ময়দানের সহিত সংযুক্ত একটি স্থানে ছিল। হযরত মূসা (আ) এই দৃশ্য দেখিয়া হত৩ম্ব হইয়া পড়িলেন তখনই ধ্ধনি আসিল :

ইবন জরীর (র) এত্র আয়াতে তাফসীী প্রসংপে বর্ণনা করেন, ইব্ন ওয়াকী (র) ..... আাদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণিত ব্যে বৃক্ক হইতে হযরত মূসা (আ)-কে আওয়াজ করা হইয়াছিল, লেই বৃক্ৃট আমি দেথিয়াছি, উহা একটি সবুজ বাবলা বৃক্ষ। রিওয়ায়েততির সূত্র ওদ্ধ হওয়ার মত। মুহাম্ ই ইবন ইসহাক (র) জনৈৈ নির্ভরযোগ্য রাবীর মাষ্যমে
 কোন কোন আহলে কিতাব বলেন, ইহা হইলন "আওসাজ" নামক বৃक্ষ। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠि এই বৃক্ষে তৈরী ছিন।

إنَ আওয়াজ আসিল, হে মূসা (আা) জামিই সারা বিপ্ধের প্রতিপালক আল্লাহ। অর্থাৎ তোমার সহিত মহান রাব্বুল আলামীন কथা বলিত্ছেন যিনি যাহা ইচ্মা উহা করিতে সক্ষম। তিনি ছাড়া আর কোন ইনাহ ও প্রতিপানক নাই। তিনি স্বীয় সত্তা ও তণাবনীতে সকল সৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। তাঁহার কর্মকাভ ও কথাবার্ত ও সশ্শুর্ণ পৃথক। কোন মাখলূক্কের তাহার সাদৃশ্যত নাই।
 ইরশাদ হইয়াছে:


হে মূসা ! ঢোমার হাতে কি ? তিনি বলিলেন হইা আমার লাঠি । আমি ইহার উপর প্রয়োজনে ভর দেই। ইহो দ্বারা পাতা ঝরাইয়া আমার ছাগলকে খাইতে দেই। এবং ইহাতে আমার আর্যো অনেক প্রয়োজন নিহিত রহহিয়াছে। (সৃরা তো-হা : ১৭-১৮)
 नাtি নিক্ষেপ করিলেন। । आকশ্মিক উহা একটি সাপ ইইয়া দৌড়াইতে ওরু করিল। ফলে হযরত মূসা (আ) বুবিত্তে পারিলেন এবং তাহার নিকট প্রমাণিত হইল বে বেই মহান সত্তা তাহার সহিত কথা বলিত্ছেেন তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। 'হইয়া যা’ বলিলেইই উহা হইয়া যায়। 'সূরা ঢে-হা’ এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে


হयরত মূসা (আ) যখন একটি দ্রুতগামী সাপের ন্যায় নড়িতে দেখিলেন তিনি ভয়ে পশাতের পলায়ন করিলেন। অর্থাৎ সাপটি প্রকান্ড ও বিরাট দেহের অধিকারী ছিল এবং উহার মুখ ও দাঁত ছিল প্রকান্ড। বিরাট বিরাট পাথরও সহজে গিলিয়া ফেলিত। এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তিনি ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া পশাতে পলায়ন করিলেন।
 ভীত হওয়া এই র্রপ মানুষের স্বভাব। কিন্ত আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন :

হে মূসা ! ঢুমি সন্মূখ্খে অগ্রসর হও ভয় করি ও না। নিঃসন্দেহে তুমি নিরাপদ। তখন তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সাবেক স্থানে অবস্থান করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাহাকে বলিলেন :
-
"তুমি তোমার স্বীয় জামার বক্ষস্থলে ঢুকাইয়া দাও, কোন রোগ ব্যাধি ছাড়াই উহা উজ্জ্বল হইইয়া বাহির হইবে। অর্থাৎ জামার বক্ষস্থলে তোমার হাত पুকাইয়া উহা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ইইয়া বাহির হইবে। এই উজ্জ্বলতা কোন রোগ ব্যাধির কারণ নহে বরং ইহা হইবে মু’জিযা সর্রপ।
 জন্য 'স্বীয় শরীরের্র সহিত হাত মিলাইয়া লও। মুজাহিদ (র) বলেন, الرَّهُ অর্থ ‘ঘাবড়াইয়া যাওয়া’। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ, ভীত হওয়া। আব্দুর রহমান ইব্ন यায়িদ ইব্ন আসলাম ও ইবন জরীর (র) বলেন, সাপ দেথিয়া হযরত মূসা (আ)-এর
 প্রকাশ্য ইহাই এখানে কোন বিশেষ ভয় উদ্দেশ্য নহে বরং ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য যে, যখনই কোন ভয়ের কারণ ঘটিত তখনই যেন হযরত মূসা (আ) স্বীয় হাত শরীরের সহিত জড়াই রাখে। এই ক্রপ করিলে ভয় দুরভীত হইবে। পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে यদি কেহ ভয় ভীতির সময় স্বীয় বুকের উপর হাত রাখিয়া দেয় তবে ইনশাআল্মাহ তাহার ভয় দুরীভূত ইইবে কিংবা হ্রাস পাইবে। ইব্ন হাত্মি (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) মুজাহিদ. (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম প্রথম ফির‘আউনকে দেখিয়া হযরত মূসা (আ) অতিশয় ভীত হইতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাকে দেখিয়া যখন হইতে এই দোয়া পাঠ করিতে ঔুুু করিলেন ঃ
 ভীতি' শেষ হর্ইল এ্রং ফির "র্উনের অন্তরে এতই আতংকের সৃষ্টি হইল যে, তাঁহাকে দেখিিয়া গাধার মত পেশাব করিয়া দিত।.
 পরিণত হওয়া এবং জামার বক্ষস্থুলে হাত ঢুকাইবার পর উহার উজ্জ্ণ দীক্তমান হওয়া আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার মহা শক্কিমান হইবার জন্য এবং যাহার হাতে আলৌকিক ঘটনা সংঘणিত হইয়াছে তাঁহার নবুওতের জন্য দুইটি স্প্ষ্ দলীল। এই কারণণ আল্লাহ এই দুইটি দনীল সহ ফির্র‘জ্ন ও তাহার মন্র্রী সভার নিকট গমন করিবার জন্য হযরত মূসা (आ)-কে নির্দেশ করিয়াছিলেন।
 निর্দেশ লংখনকারী লোক।


অনুবাদ : (৩৩) মূসা বनিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাহাদিগের একজনক্ে হ্্যা করিয়াছি, ফলে আাশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হ্য্যা করিবে। (৩৪) আমার ভ্রাতা হার্দন আমা অপ্ক্ষা বাগ্দী, অতএব তাহাকে আমার সাহাय্যকারী হিসাবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (৩৫) আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বান্হ শক্তিশালী করিয়া দিব এবং তোমাদিগেব ঊভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতে পারিবে না। তোমরা ও তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে উহাদিগ্গের উপর প্রবল হইবে।

তাফসীর ঃ হयরত মূসা (আ) মিসর হইতে ফির্র অউনের ভর্যে ভীত হইয়া স্বদেশ ইইতে পলায়ন কর্রিয়াছিলেন। কিষ্মু পরবর্তী কালে আল্লাহুর পফ্ম হইতে ফিররআআন্রে কােইই পমন করিবার জন্যা আদিষ্ঠ ইইলেন তখন তিনি বলিনেন ঃ
 লোককে হত্যা কর্রিয়ছিলাম।

فَاَخْفُ انْ يُقَقْتُلُوْن ভয় হইতেছে।

 তাহাকে তাঁার জ্ঞান পরীক্ষার্থে আӊন ও খেজুর গ্রহণ করিবার ইখุতিয়ার দেওয়া হইয়াছিন। তখন তিনি আঔেনের অংগার মুখ্ে দিয়াছিলেন। ফলে তাহার জিঙ্বা অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তাঁহার কথা বলায় র্রুটি দেখা দেয়। আর এই কারণ হ হরতত মূসা (আ) আল্মাহর দরবারে এই দুর্যা করিয়াছিলেন :

" কথা বুবিতে পারে। আর আমার পরিবার হইতে আমার ভাই হার্রনকে আমার সাহায্যব্পরী নিযুক্ত করুন। তাঁার দ্বারা আমার বাহু শক্তিশালী করুন এবং নবুওয়াত্র এই দায়িত্ণপূর্ণ কাজে তাঁহাকে আমার শরীক করুন। बেন প্রতাপশালী অহংকারী বাদশাহর সম্মুথ্রে সঠিকজাবে রিসানতের দায়িত্ পালন করিতে সক্ষম হইতে পারি"। (সূরা তো-হা ঃ २৭-৩২)

এখানেও হযরত মূসা (আ) আল্ণাহর দববারে অনুরূপ দু‘আ করিয়াছেন :

আমার ভাই হাক্লন আমার অপেক্ষ অধিক বাকপ্র্ণ। অতএব ঢাহাকে আমার সহিত সাহাযাকারী হিসাবে প্রেরণ করুন্ন, ভেন ফির আউনের নিকট পয়গাম পৌছাইবার সময় তিনি সহায়ত করিতে পারেন। কারণ একজনের কথা অপেশ্কে দুইজনের কথা অধিক মযবুত শক্তিশালী ও কার্यকর হইয়া থাকে। আমি একা হইলে সষ্ববত তাহারা আমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্রিবে।

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ${ }^{\circ}$ মন্ত্রী সভার লোকজনকে আমি যাহা বনিতে ইচ্ম করিব উহা তিনি অর্থাৎ হাক্রন স্পষ্টতাবে বুঝাইয়া দিবেন। কারণ আমার কথা তিনি বেমন বুঝিতে পারিবেন, তাহারা অনুক্ধপ বুঝিতে পারিবে না। হযরত মূসা (আ) যখন এই র্রপ দু'আ করিলেন, আল্লাহ্ ত'আলা উহার জবাবে বनিলেন :
ইব্ল কাছীর——s (৮-ম)
 করিয়া "দিব। जर্থাৎ তাহাকে নবী কর্রিয়া রিসানতের দায়িত্ণ পালন কর্রিবার জন্য তোমাকে শক্তিশানী করিয়া দিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
 হইল। (সূরা তো-হা ঃ ৩৬)
 आমি স্বীয় অনুগ্হে তাহার ভাই হাক্রনকে নবী কর্রিয়াছি। (সূরা মারইয়াম ঃ৫৩)

এই কারণণ পূর্ববর্তী জনৈক বুযুর্গ বনেন, হযরত মূসা (অ) ঢাঁহার ভাই হার্ূনের প্রতি বেই ইহসান ও অনু্রহ কর্রিয়াছেন, কোন ভাই ঢাহার ভাইয়ের প্রতি অ্র্রপ ইহসান করে নাই। তিনি অল্লাহ্র দবরারে দু'আ করিয়া তাঁহার ভাইকে নবী করিয়াছেন। এই কারণণ আল্লাহ ত'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন :
 অহযাব ঃ ৬৯)

## 

- आর आমি তোমাদদর দুইজনের জন্য এমন দনীল দান করিব উহার ফলে আমার আয়াত ও হুকুম আহ্কাম পৌছাইবার কারণণ তাহারা তোমাদিগকে কষ্ঠ দিতে সক্ম হইবে না। बেমন অন্যার ইররাদ হইয়াছে :

"হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত বস্তু পৌছিয়া দাও ..... আর মানুষের কষ্ট ও ক্ষতি ইইতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করিবেন বাণী"। (সূরা মায়িদাহ : ৬৭)

আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

"यাহারা আল্লাহর রিসালতের দায়িত্ব পালন করে এবং মানুষের কাছে উহা পৌছাইয়া দেয় আর আল্লাহ-ই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই তাহাদের সাহায্য করিবেন ও তিনিই তাহাদের সংরক্ষণ করিবেন"। (সূরা আহযাব ঃ ৩৯)

আলোচ্য আয়াত্ও আল্মাহ তা‘আলা হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে দুনিয়া ও আখিরাতের ওভ পরিণতি তাঁহাদের জন্যই নির্ধারিত আর যাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাঁহারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ
 দুইজন ও তোমাদের অনুসারীগণই বিজয়ী ইইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


আল্লাহ তা‘আলা ইহা নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয়ী হইইব। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিশালী ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী।
(সূরা মুজাদালাহ : ২১)
আরো ইরশাদ হইয়াছে :

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, "আমি তোমাদিগকে বিজয়ী করিব, অতএব ফির‘আউন ও তাহার দলবল তোমাদের নিকট প্পৗছাইতে সক্ষম হইবে না" । অতঃপর " অর্থ হইল, ত্তোমরা ও তোমাদের অনুসারীগণ আমার নিদর্শনসমূহ দ্বারা বিজয়ী হইবে। ইবন জরীর (র)-এর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ। কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। অতএব ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নাই। 69




অনুবাদ ঃ (৩৬) মূসা যখন উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নইয়া আসিল তাহারা বলিল, ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও এইর্রপ কথা শুনি নাই (৩৭) মূসা বনিল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে এবং আখিরাতে কাহার পরিণাম শ্ভ হইবে। यালিমরা সফলকাম হইবে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন : হযরত মূসা ও তাঁহার ভাই হারূন ফির‘আউন ও তাহার মন্ত্রী ও সরদারের নিকট আগমন করিলেন এবং তাওহীদ ও

আল্লাহ্র আনুগত্য সস্পর্কে তাহারা বেই পয়গাম পৌছাইয়াছেন। উহার সত্যতা প্রমাপিত হইবার জন্য মু’জিযা ও নিদর্শন তাহারা পেশ করিলেন। কিষ্মু ফির্‘াউন ও তাহার দলবল যथন ঐ আকল নিদর্শন প্রত্যক করিয়া বুঝিতে পারিল বে, সত্য সত্যই হযরত মূসা (আ) আল্লাহহ পকৃ হইতে নবী ও রাসূল। তখন তাহারা কুফ্র ও অবাধ্যতার কারণে ঢাঁহার সহিত শর্রুত পোষণ করিন এবং সত্যের অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিল। তাহাদের কুফ্রের প্রকাশ घটাইয়া তাহারা বলিল:
 তাহারা অপকৌশন কর্রিয়া আল্লাহ্র নবীর মুকাবিলা করিবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত গ্অহণ করিল।

হযরত মূসা (আ) কেবলমাত্র আল্নাহর ইবাদত করিবার জন্য যেই আহবান করিতেছে, উহা তো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ্ের যুগে কখনও খনি নাই। আমরা তো সর্ব্দা আল্লাহর সহিত অন্যান্য উপাস্যকে পূজা করিতে দেখিয়াছি। হযরত মূসা (আ) তাহাদের এই বক্তবের এই জবাবে বলিলেন :

আমার ও তোমাদের মধ্য হইতে কে হোোয়েের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যকেও হেদায়েতের বাণী পৌছায়, আমার প্রতিপালক উহা ঘুব ভাল জানেন। এবং অচিরেইই তিনি আমার ও তোমেরে মধ্যে ফয়সালা করিবেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াহে :
 সাহার্য ও সফলর্ত রহিয়াছে উহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে।






অনুবাদ ঃ（৩৮）ফির‘আউন বলিল，হে পারিষদবর্গ！আমি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া আমি জানি না। হে হামান！তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর，হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্কে দেখিতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে সে মিথ্যাবাদী।（৩৯）ফির‘আউন ও তাহার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না।（8০）অতএব আমি ঢাহাকেও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদিপকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম।． দেখ যালিমদের পরিণতি কি হইয়া থাকে।（8১）উহাদিগকে আমি ．নেতা করিয়াছিলাম，উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহবান করিত। কিয়ামতের দিবস়ে উহাদিগকে সাহাय্য করা হইবে না।（8২）এই পৃথিবীতে আমি উহাদিগের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিশম্পাত এবং কিয়ামতে উহারা হইবে ঘৃণিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ফির＇আউনের কুফর，অহংকার ও উপাস্য হইবার মিথ্য দাবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ．
 তাহারা তাহার আনুগত্য মান্য কবিবার জন্য আহবান করিল，তাহারা উহা স্বীকার করিয়া লইল＂।（সূরা যুথ্রুফ ：৫৪）

কারণ ফিরাউন যে তাহাদের মা’বূদ ও উপাস্য ইইতে পারে না এই বোধই তাহাদের ছিন না। তাহারা ছিল আহম্মক ও মূর্খ। ফির আউন তাহাদিগকে বলিল ：
＂হে সভাসদবৃন্দ！আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি তোমাদের ইলাহ আছে বলিয়া জানি না ও মানি না। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ：

## 


"ফির‘অআউন তাহার লোকজনকে একত্রিত করিয়া ঘোষণা কর্রিল, আমিই তোমাদের সব চাইতে বড় পতিপালক। ফলে আল্gাহ্ ত'জালাই তহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাশ্তি দ্বারা পাকড়াও করিলেন। অবশাই ইহাত উপঢ্রে রহিয়াছে ঐ সকন লোকদের জন্য যাহারা ভয় করে"। (সূরা নাবিয়াত ঃ ২৩-২৫)

ফির‘আটন তাহার লোকজন হইতে আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়া হযরত মূ্া (অা) কে সম্বেধন কর্য়া বলিল ঃ

## 

"যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়া অন্যকে মাববূদ ও উপাস্য বলিয়া গ্রণ কর তবে অবশাই আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষে করিব"। (সূরা ऊুআরা ঃ ২৯)

مُوْسْى - مْ
"ফিরাউন তাহার প্রধান মন্তী হামানকে নির্দেশ কর্রিল যে, তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণে জন্য মাটি পোড়াইয়া ইট তৈয়ার কর, বেন আমি মূসা এর উপাল্যের ধেঁজ লাগাইতে পারি। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"আর ফির ‘আউন তাহার প্রধান মন্তীকে বলিল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, সষ্ভবত আমি উহাতে আরোহণ করিয়া আসমানের পথে পৌঁছাইতে পারিব এবং মৃসার মা‘বৃদে সন্ধান লাভ করিব। আর আমি তো তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। আর এই রূপেই ফির‘আউনের জন্য তাহারা অপকর্মকে সজ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে আর সঠিক পথ হইতে বিরত রহিয়াছে। আর ফির'আউনের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়াছে"। (সূরা মু’মিন ঃ ৩৬-৩৭)

ফির‘আউনের নির্মিত এই অট্যালিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ অট্টালিকা ছিল। ফির আউন ছাড়া আার কোন উপাস্য আছে এই ব্যাপারে তাহাদের প্রজাদের কাছে হযরত মূসা (আ)-এর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই ছিল তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণেই সে
 ফিরআআউ হযরত মূসা (আ)-কে এই ব্যাপারে মিথ্যাবাদী মনে করিত যে, সে ছাড়া আরো মা‘বূদ ও উপাস্য আছে। হযরতত মূসা (আ)-এর রিসালতের ব্যাপারে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। কারণ সে সৃষ্টিকর্তাকেই স্বীকার করিত় না, এই কারণেই সে বলিয়াছিল Q Q আমি ছাড়া আর কে? সে আরো বলিয়াছিল :

"হে মূসা ! यদি তুমি আমাকে ব্যতিত অন্য কাহাকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব"। (সূরা ওআরা ঃ ২৯)

সে আরো বলিয়াছিল ஃ o সভাসদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে বললিয়া আমি জানি না।
 $\underset{\sim}{\circ} \underset{\sim}{\circ}$
-
"ফির‘আউন. অহংকার ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল এবং দেশে বহু ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল কিয়ামত বলিতে কিছু নাই আর আল্নাহর দরবারে তাহাদের উপস্থিতও হইতে হইবে না"।

"অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করিলেন। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত রহিয়াছেন"। (সূরা ফাজ্র ঃ১৩)
 তাহাকে ও তাহার লোক লশ্করকে পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদিগকে নদীতে নিক্ষেপ করিলাম। একই সকালে তাহাদের সকলকে পানির মধ্যে ডুবাইয়া মারিলাম।
 ? উহা লঞ্ষ্য কর। আমি তাহাদিগকে এমন নেতা করিয়াছি যে, যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করিবার বেলায়, তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলে তাহাদিগকে দোयখের দিকে তাহারা আহবান করে।
 করা হইবে না। অতএব তাহারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হইয়াছিল এবং পরকালেও লাঞ্ছিত
 ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের কোন সাহায্যকারী ছির্ন না। (সূরা মুহামাদ ঃ ১৩)


আর এই পৃথিবীতে আমি ফির'অাউন ও তাহার অনুসারীদের পপ্চাতে লা'নত নাগাইয়া দিয়াছ্ অর্থাৎ মু’মিনদের মুখেও তাহারা অভিশষ্ঠ। यেমন তাহাদের পূর্বে আব্বিয়ায়ে কিরামের মুখে তাহারা অভিশণ্ণ ছিল। আার কিয়ামতে দিবসেও তাহারা
 (হूদ)


जনুবাদ ः (8৩) আমি পূর্ববর্তী বহ মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ কর্রিবার পর মূসাকে দিয়াহিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞা-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বক্রপ। যাহাতে উহারা উপদ্দশ গ্গণ কর্রে।

তাফ্সীর ঃ উল্লেথিত আয়াতে আল্gাহ ত'আলা ইরশাদ করেন, বে তিনি ফির আউন ও তাহার দলবলকে ধ্ধংস করিবার পর তাহার খাস বান্দা ও রমূল হযরত মৃসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ দান কররিয়াছিলেন।
 (আ)-এর প্রতি তাওরাত গ্থন্থ অবত্তী কর্রিবার পর আাল্ধাহ ত'আলা ব্যাপকভাবে কোন উম্মাতকে ধ্পংস করেন নাই বরং আল্মাহর নেক বান্দাগণকে তাঁহার শজ্রু ও মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিদ্দেশ দিয়াছেন। বেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


"অার ফিনরআউন, তাহার পৃর্ববর্তী লোক এবং উন্টাইয়া দেওয়া বসতীর অধিবাসীরা অপরাধ করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত নবীর অবাধ্য হইয়াছিন। অতএব তিনি তাহাদিগকে কঠিন হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন"। (সূরা হান্কাহ : ৯-১০)

ইব্ন জরীর（র）বলেন，ইবন বাশ্শার（র）．．．．．আবু সাঈদ খুদ্রী（রা）হইতে বর্ণিত। আল্লাহ তা আলা তাওরাত নাযিল করিবার পর কোন জাতিকে না আসমানী শাস্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে ধ্নংস করিয়াছেন আর না যমীনের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন। অবশ্য হযরত মূসা（আ）－এর পরে কেবলমাত্র একটি বস্তির লোকদিগকে বানরে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলে ঃ

＂আমি পূর্ববর্তী উম্মাতগণকে ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা（আ）তাওরাত গ্থন্থ দান করিয়াছিলাম＂। ইব্ন আবূ হাতিম（র）ও আওফ ইব্ন আবূ হাবীবাহ্（র）ইইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর বায়যার（র）তাঁহার＂মুসনাদ＂গ্রন্থে আম্র ইব্ন আলী আল－ফাল্লাস（র）．．．．．আবূ সাঈদ（রা）হইতে মাওকূফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি নাসর ইব্ন আলী（র）．．．．．আবূ সাঈদ（রা）হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।




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


 রহমত शাসিন করিনান ঊপক্রণ।

准 कब 1


ইব্ন কাছীর—৬০（৮ম）


অনুবাদ : (88) মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম, তখন তুমি পণ্চিম প্রান্তে উপস্থিত় ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। (8৫) বস্তুত অনেক মানব গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম, অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না, উহ্হাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (8৬) মূসাকে যখন আমি আহবান করিয়াছিলাম, তথন তুমি তৃর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না, বস্তুত ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বর্দপ, যাহাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। (89) উহ্হাদিগের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, হে আমাদিগের প্রতিপালক ! তুমি आমাদিগের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করিলে না কেন ? করিলে আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম মু’মিন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমৃহে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মুহান্মদ (সা)-এর নবুওয়াত্র দলীল পেশ করিয়াছেন। যেহেতু তিনি এক অশিক্ষিত গোত্রে জনুপ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিজেও লেখা পড়া জানিতেন না অথচ, তিনি পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সংবাদ নির্ভুলভাবে দিয়াছেন, যেন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অহীর মাধ্যমেই তাঁহাকে অবগত করা হইয়াছে। যেমন তিনি হयরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :

 পরশ্পর বিরোখ করিয়া উহার ফ্য়সালা করিবার জন্য পানিতে কলম নিক্ষে করিতেছিল তখন ও তো তুমি তথায় উপস্তুত ছিলে না। (সৃরা আলে ইমরান \& 8৯) অথচ ঘটনাটি निভ্ভুनडাবে তুমি মানুষকে জানাইয়াছ"। অতএব ইহা স্পষ্ট বে আল্লাহ ত'অানা অহীর মাধ্যেইই তোমাকে অবগত করিয়াছেন। অনুর্রপভবে হযরত নূহ (আা)-কে প্পাবন হইতে মুক্তি দান্ ও তাহার কাওমকে নিমজ্জিত করিবার সময়ও হযরত মুহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন না, কিমু আল্লাহ তাজালা অহীর মাধ্যনে তাহাকে সকল ঘটনা সবিক্তারে জানাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে:


"ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা অহীর মা্যমে তোমাকে দান কর্য়াছি, ইহার পৃর্বে না पুমি ঐ সকল সংবাদ জানিতে না তোমার কাওম জানিত। অতএব তুমি ধ্ব্বধ্রারণ কর, ওভ পরিণতি মুত্তাকীদের জনাই নির্দিষ্ঠ"। (সূরা যूদ : 8৯)

অন্য সূরায় ইরশাদ হইয়াছে :

 ঘটনায় উল্নেখ :
"ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা অহীর মাধ্যমে আমি ঢোমাকে জনাইতেছি অথচ, ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করিবার ষড়यন্ত্র করিবার সময় তাহার ভ্রাতাগণ বেই সিদ্ধান্ত
准" " তোমার নিকট্ট বর্না কর্রিয়া থাকি"। এখানেও আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ হযরত মৃসা (আ)-এর ঘট্না ওরু ইইতে শেষ পর্যন্ত घট্না বর্ণনা কর্রিয়াছহন। এবং কিভাবে তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইন এবং আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহার সহিত কিভাবে কখন কथা বলিলেন। ইরশাদ করিয়াছেন :
 কथা বলিয়াছিলেন, সে গাছটি ছিল পাহাড়ের পচ্চিম প্রান্তে। একটি ময়দানের পাল্লে তথায় তো তুমি অবস্থান করিতেছিলে না"।
 কিন্ত র্লান্ন্- ত"আলা অহীর মাধ্যমে তোমাকে সবিস্তারে সে সকন ঘটনাবনী জানাইয়াহেন। যেন উহা তোমার নবুওয়াতের জন্য ঐ.সকল লোকদের নিকট দনীল হইতে পারে, যাহারা পৃর্ববর্ত্তী আা্বিয়ায়ে কিরাামের অহীকেও তাহাদের উপর নাযিলকৃত আল্লাহর দলীল প্রমাণ সমূহকে ভুলিয়া বসিয়াছছ।

## 

আার হে মুহাম্মদ ! হুমি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যেও অবস্থান কর নাই। বরং আমি ফআইব (আ) সশ্পর্কেও তাহার কাওমের সহিত সে যে কথাবার্ত বলিয়াছিন এবং তাহারা বেই জাবাব দিয়াছিন, जহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাইয়াছি এবং তুমি উহা এই সকল কাফির মুশরিকদ্দর নিকট পাঠ কর্রিয়া ఆনাইতেছ।
 घটনাবন্ধो অহীর মাধ্যার্মে জানাইয়াছি এবং মানব জাতির নিকট তোমাকে রাসৃল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

ইমম নাসাঈ (র) আनী ইব্ন হহজ্র (র) ..... হযরুত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বर्विত। তिनि বলেন, উম্মাতে মুহামদীক্ জ্ঞাত করা হইন, হে উম্মাতে মুহমাদী ! তোমাদের প্রার্থনার পৃর্বেই তোমাদিগক্কে আমি দান করিয়াছি এবং তোমাদদর দু'আ করিবার পৃর্বেই আমি জবাব দিয়াছি। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... একদল রাবীর সূত্রে আমাশ (রা) হইতে রিওয়াত্য়তি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ..... আবূ যুর'অা (র) হইতে ইহাকে আাু যুর'আহর কালাম বলিয়া উল্লেখ কর্রিয়াছেন।

गूकाणिन ইবबन হाইয়্যাन (র) প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল, হে মুহাম্দদ ! पুমি তূর পর্বতের পার্লে উপস্থিত ছিলে না যथন आমি ঢোমার উমাতকে ডাকিয়া তোমার প্রতি ঈমান আনিবার জন্য হুম করিয়াছিনাম, যখন ঢোমাকে প্রেরণ করা হইবে অথচ, তখন তাহারা তাহাদের পৃর্ব পুরুষ্দের পৃষ্ঠদেলে অবস্পাল করিতেছিন। কাতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! তুমি ঢে তখন তৃর পর্বতের পার্শ্বে ছিলে না, যখন আমি মৃসা (আ)-কে

 আরো অধিক স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তূর পর্বতের নিকট তিনি হযরতত মূসা
 প্রতিপালক মৃসা (আ)-কে আহবান করিয়াছিলেন। (সূরা ৩'আরা ঃ১০)
 নামক পবিত্র উপত্যকায় তাহাকে আহান কর্রিয়াছিলেন"। (সূরা নাখি ‘অত : ১৬)
"আর মখন आমি তাহাকে মূসা (অ) তূর পর্বতের ডাইন দিক হইতে আহবান করিয়াছিনাম এবং তাহার সহিত কথা বলিয়া তাহাকে আমার নৈকট্য দান করিয়াছিলাম"। (সূরা মারইয়াম : ৫২)
 হিলে না, কিষ্ুু তোমার প্রত্পালক স্বীয় অনুগাহ তোমার নিকট অজী নাযিল করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনা সশ্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং আর তোমাকে তাহার বান্দাগণের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া তিনি তাহাদের উপরও অনুপ্মহ করিয়াছেন।

"ভেন पুমি ঐ কাওমকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন নবীর आগমন ঘটে নাই। সভ্ভবত তোমার প্রতি প্রেরিত বাণীর মা্যাম্ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে"।

"হে মুহাম্ (সা) তোমাকে ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদের প্রতি রাসূল করিয়া এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে ব্যেন তাহাদের উপর দলীল কায়েম হয় এবং তাহাদের সকল ওयর় শেষ ইইয়া যায়। তাহাদের অপকর্মের ফল হিসাবে যৃখন তাহাদের উপর শাস্তি অবর্তীণ ইইবে, তখন যেন তাহারা বলিতে না পারে যে আমাদের নিকট जো কোন রাসূলের আগমণ ঘটে নাই। আর কেহ আমাদিগকে সর্তকও করে নাই। বেমন আল্লাহ ত'আলা পবিত্র কুর্ান অবতীর্ণ করিবার পর।



"তোমরা হয়ত বनিতে পার বে, কিতাব ঢত আাাদদর পূর্ববর্তী দুইটি সশ্প্রদায়়র ঊপর নাযিল করা হইয়াছিল আর আমরা উহার শিক্ষা ইইতে বে-খবর ছিনাম। অথবা তোমরা হয়ত বলিতে পার, यদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হইত, তবে

অবশাই আমরা তাহাদের অপেকা অধিক সুপথগামী হইতাম। অতএব এখন তোমাদের নিকট তোমাদদর প্রতিপানক পক্ ইইতে দনীল সমাগত হইয়াছে অর সমাগত হইয়াছে হিদায়াত ও রহহত। (সৃরা আন‘আম ঃ ১৫৬-১৫৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

"আল্লাহ তা‘আলা রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর উপর কাহারও কোন ওজর বাকী না থাকে।" (সূরা নিসা ঃ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :

হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণণর বিরতির পর আমার রাসূলেরে আগমন ঘটিয়াহে। যিনি তোমদিগকে সুস্পষ্টতাবে আল্লাহর হকুম বর্ণনা করিবেন। যেন তোমাদের পক্কে কিয়ামত দিবসে ইহা বলা অসষ্বব না হয় য়ে আমাদের নিকট তো কোন সুসণ্বাদদাত ও স়ত্ককারীর আগমন ঘটে নাই। এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর আগমন घটিয়াছে। (সুরা মায়িদাহঃ ১৯) এই বিষ<্রে আরো বহ্হ আয়াতে পবিত্র কুরঅানে বিদ্যমা।




অনুবাদ ঃ (8৮) অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে টহাদিগের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল মৃসাকে যে র্রপ দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে সেইর্রপ দেওয়া হইল না কেন ? किন্তু মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে উহারা অস্বীকার করে নাই ? উহারা বলিয়াছিল, উভয়ই যাদু একে অপরকে সমর্থন করে এবং তাহারা বলিয়াছিল আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি (8৯) বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক কিতাব আনয়ন কর যাহা পথনির্দেশ এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। আমি সে কিতাবের অনুসরণ করিব। (৫০) অতঃপর উহারা यদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহা হইনে জানিবে উহারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অপ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? आল্লাহ্ यালিম সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করে না। (৫১) আমি তো তাহাদিগের পরপর বাণী পৌছাইয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরাশাদ করেন, यদি কাফির ও মুশরিকদের নিকট নবী রাসূল প্রেরণ না করিয়াই তাহাদিগকে তাহাদের অপকর্ম্রে দরুন শাস্তি দেওয়া হইতে তবে তাহারা অবশ্যই ওজর পেশ করিত শে, আমাদের নিকট তো সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কোন নবী রাসূল আগমন করেন নাই। কিন্ত যখন তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা) সত্য লইয়া আগমন করিলে তখন তাহারা মূর্খতা, শত্রুতা ও অহংকার ভরে বলিল, íqu
 (সা) কে ত'দ্রুপ নিদর্শন কেন দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ মূসা (আ)-কে লাঠির মু‘জিযা, হাত উজ্জ্বল হইবার মু‘জিযা, তৃফান, টিড্ডি, উকুন, রক্ত, ফসল হ্রাস, নদীর মধ্যে পথ হইয়া যাওয়া, মেঘমালার দ্বারা ছায়াদান, মান্না ও সালওয়ার অবতরণ ও অন্যান্য বেই সকল মু’জিযা দেওয়া হইয়াছিল, মুহাম্মদকে অদ্রুপ মু‘জিযা দেওয়া হইল না কেন? যাহা তিনি ফির'আউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন।

তদ্রুপ মু‘জিযা মুহাশ্পদ (সা)-কে দেওয়া হইলা না কেন ংঅথচ, হযরত মূসা (অা) ঐ সকল্ন স্পষ্ট দনীন পেশ করা সত্ত্রেও ফির'জাউন ও তাহার দলীয় লোকজনকে হোর্যেত করিতে সফন্ন হন নাই। বরং তাহারা মূা ও তাঁহার ভাই হার্রনকে নবী মান্য করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ভেমন ইরশাদ হইয়াছে :

"ফिর 'আউন ও তাহার সাথীসংীীরা হযরত মূসা (আ) কে বলিল, হুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য आসিয়াছ ব্যে, তুমি আমাদিগক্কে, আমাদের পৃর্ব পুরুুদ্দের ধর্ম হইতে ফিরাইবে? জার দেশে তোমাদের দুইজনের কর্ত্ত্ণ ও রাজত্ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা তে তোমাদের প্রতি বিপ্ধাসী নহি"। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৮)

## আরো ইরশাদ হইয়াছে :

 প্রতিপন্ন করিল এবং ‘্পংস পাধ্তদের অন্ত্ডুক্ত হইল"। এখানে ইরশাদ হইয়াছে :

মূসা (অা) এর প্র বেই সকল মু'জিযা অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা কি তাহারা অস্বীকার
 অন্যের সাহায্য করে।
 করি। বেহেহু হযর্রত মূসা ও হার্রন (অা)-এর পারশ্পরিক গভীর সপ্পক এই কারণণ আয়াতে কেবল হযরত মূসা (আ)-এর উল্নেখ করা ইইল। উদ্দেশ্য হযরত মূসা ও হयরতত হার্রন উতয়ই। বেমন কবি বলেন :

"যখে आমি কোন দেশের উদ্দে্য বাহির ইই, তখন আমি ইহা জানি না বে কন্যাণ आমি লাভ করিব না অকন্যাণ আমাদের স্পের্শ করিব"। এখানে কবি তাহার কবিতায় যদি ও «খু কন্যাণ এর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্দু ভেহেহু কল্যাণ ও অকन্যাণ একটি অপরটির সरिত পাশাপাশি অবস্शান করে, অতএব কবি ওభ্রু একটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, ইয়াহূদীরা কুরাইশদিগকে রাসুলূল্মাহ (সা)-এর নিকট্ট আয়াতে উল্লেঘিত প্রশ্ন করিতে শিখাইয়া ছিল। অতঃপ্র আল্লাহ ত'আালা তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে নাযিল করেন :

তাহারা কি মূসা (আ) এর প্রতি প্রেরিত झু’জিযা সমূহকে অমান্য করে নাই? তাহারা বनिয়াছিন মূসা ও হার্রন উভয়ই যাদুকর, তাহারা একে অন্যের সাহায্য করিয়া थাকে।
 জুবাইর (র) এই ব্যাখ্যা পেশ কর্রিয়াছেন এবং ইহা অধিক নির্র্রশীল ব্যাথ্যা।

মুসলিম ইব্ন বাশ্শার ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : نُسَاحرُ হযরত মুহাম্মদ ও হযরত মূসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। হাসান বাসরী (র) ও এই র্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, ও হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝান ইইয়াছছ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে। এখানে তো হযরত ঈসা (আ)-এর কোন আলোচনাই হয় নাই।
 অনুসারে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওর্ফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণন করেন : ســــران রহমান ইব্ন यায়িদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুর্রপ মন্তব্য পেশ করিয়াছেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল বুঝান হইয়াছে। আবূ যুর‘আহ (র) হইতে অনুর্দপ বর্ণিত। ইব্ন জরীর (র) এই পোষণ করেন। যাহহাক (র) বলেন, ইঞ্জীল ও কুরআন উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার পরই ইরশাদ হর্ইয়াছে :
"下ে মুহাম্মদ ! তুমি বলিয়া দাও তোমরা আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন এক কিতাব পেশ কর, যাহা এই দু’টি কিতাব অপেক্ষা অধিক বেশী সুপথ প্রদর্শনকারী। আমি উহার অনুসরণ করিব"।

পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে কুরআন ও তাওরাতের উল্লেখ একই সাথে করা হইয়াছে। যেমন -

"ডুমি বন, ব্যই কিতাব, নূর ও মানব জাতির হেদার্যেতের উপায় হিসাবে মূসা পেশ করিয়াছিন উহা কে নাযিল করিয়াছিল ? এবং ইহা (কুরঅান) এক মহান মুবারক গ্থন্থ যাহা আমি নাযিল করিয়াছি"। (সূরা আন‘আম ঃ ৯১)
ইব্ল কাছীর—৬ (৮ম)
 ইসরাঈলের জন্য যাহা হারাম করা হইয়াছিল, ইঞ্জিল দ্বারা উহার কিছু হালাল করা
ইজ্জীল গ্রন্থ কেবল তাওরাতের পরিপৃরক হিসাবে নাযিল করা ইইয়াছিল। আর বনী
 ইয়াহূদীগণকে হুকুম করিতেন। কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের হিফাযতের নির্দেশ আল্মাহর অনুগত আম্বিয়া কিরাম, আল্মাহ্র প্রিয় বান্দা ও ইয়াহূদী আলেমগণ "আমি তাওরাত নাযিল করিয়াছিলাম উহাতে হেদায়েত, নূর, উহার সাহাষ্যে



সস্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে : শরীফের, যাহা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল। এই তাওরাত নাযিল করা হইয়াছে এবং মর্যাদার দিক ইইতে ইহার পরবর্তী স্থান হইল তাওরাত কুরআন সর্বাপেক্ষ। পূর্ণাঙ্গ মহান মর্যাদাপৃর্ণ গ্রন্থ। যাহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যে, পূর্ববর্তী আন্বিয়ায়ে কির্木ামের প্রতি যত কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে উহার তুলনায় পবিত্র (আ) এর নিকট প্রেরণ করা হইত। সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি এই মত পোষণ করিতে বাধ্য বলিয়াছিলেন, ইনি তো সেই গোপন তথ্যবিদ যাঁহাকে আল্মাহর পক্ষ ইইতে হযরত মূসা

 "আমরা হযরত মূসা (আ)-এর পরে অবতারিত এক কিতাব পাঠ করিতে তনিয়াছি问 রাসূলুল্মাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া জিন্রা বলিয়াছিল ঃ (সূরা আন‘আম ঃ ৯২) অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর। সম্ভবত ঃ তোমাদের উপর অ.নুগ্রহ করা হইবে"। "আর ইহা (কুরআন) একটি কল্যাণময় কিতাব যাহা আয়ি নাযিল করিয়াছি। 6 আমার নিয়ামত পূর্ণ হয়"। ইহার পর পরই ইরশাদ হইয়াছে : اَحْسْنَ ... الـخ "অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করিয়ার্ছিলাম যাহাতে উত্তমরূপে



হে মুহাম্মদ! তুমি বল, यদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্মাহর পক্ক হইতে এই দুইটি কিতাব অপেm্মা অধিক বেশী সুপথ থ্রদর্শনকারী কিতাব পেশ কর। আমি উহার অনুসরণ করিব"। আল্লাহ্ ত‘আলা ইরশাদ করেন :


অতঃপার যদি তাহারা তোমার কথার জবাব দিতে ব্যু হ্থ হয় এবং সত্যের অনুসরণ না করে তবে জানিয়া রাখ তাহারা কেবন তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চনে।

आर व्यই य्यक्তि आन्नाइू দেওয়া হেদায়েত ত্যাগ কর্রিয়া আল্লাহর কিতাব হইতে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই স্বীয়

 করেন না।
 জন্য এই কালামকে সবিস্তার্ বর্ণনা করিয়াছি। সুদী (র) বলেন, ইহার অর্থ , আমি তাহাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছি। কাতাদাহ (র) বনেন, আল্লাহ্ ত‘আান। পূর্ববত্তীদ̆র সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াহেন এবং পরবত্তীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিব্বেন উহা তাহাদিগকে জানাইয়াছেন।



 জরীর ও ইবৃন आব̨ হাতিম (র) রিওয়াe়েতটি বর্ণনা কর্যিয়াছেন।



অনুবাদ ঃ (৫২) ইহার পৃর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম, ঢাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন উহাদিগের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয়, তখন উহারা বলে, আমরা ইহাতে ঈমান আনি ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, আমরা তো পূর্বেই আত্নসমর্পণকারী ছিলাম (৫8) উহাদিগকে দুইবার পারিশ্রমিক দান করা হইবে, কারণ তাহার ধৈর্য্যশীল এবং উহারা ভালোর দ্ঘারা মন্দের মুকাবিলা করিত ও আমি উহাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে। (৫৫) উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে। এবং বলে আমাদিগের কাজের ফল আমাদিগের জন্য এবং তোমাদিগের কাজের ফল তোমাদিগের জন্য, তোমাদিগের প্রতি সালাম আমরা অজ্ঞদিগের সঞ্গ চাহি না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আহনে কিতাবদের মধ্যে হইতে যাহারা যেই সকল উলামা আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ করিয়া তাহার নৈকট্য লাভ করিয়াছে, তাঁহারা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেও বিশ্বাস করে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছছ :

"याহাদিগকে আমি কিতাব দান কর্যিয়াছি जার তাহারা উহাক্ সঠিকভাবে বুঝিয়া তিলাওয়াত করে, এমন সকল লোক পবিত্র কুরজানের প্রি বিশ্ধাস করে ৷ আরো ইরশশাদ इইয়াছছ:

"কিছু সং্খ্যক আহলে কিতাব এমন আছে, যাহারা আল্নাহর প্রতি বিশ্ধাস করে এবং याহা তোমাদরর প্রতি ও যাহা ঢাহাদদর প্রতি নাবিন করা হইয়াছে উহার প্রতিও ঈমান রাথে। এধং তাহারা আল্লাহুকে ভয় করে"।

## অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"याহাদিগক্কে ইহার পৃর্বে অর্থাৎ কুরআান অবতীর্ণ হইবার পৃর্বে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াহ, যখন তাহাদের নিকট কুরুান পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সিজ্দায় অবনত হইয়া বলে, আমাদের প্রতিপালক বড়ই পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি जবশাই কার্यকরী হইবে"। (সूরা বনী ইসরাদল ঃ ১০৭-৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


" ভানবাসিতে দেখিতে পাইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞান-পিপাসু আলেম আছে এবং অনেক সংসার ত্যাগী লোকও রহিয়াছে : তাহারা বলে হে আমার প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিলাম, आপনি আমাদিগকক ঐ সকল লোকদের সহিত লিপিবদ্ধ করুন্ন যাহারা শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পবিত্র কুরजানের সত্য হওয়ার সাক্ষ দান করে"। (সুরা মায়িদা : ৮২-৮৩)

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আয়াতটি সত্তর জন ঈসায়ী আলেম সম্পক্কে অবতীর হইয়াছিল। যাহাদিগকে নাজ্জাশী প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঢাঁারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন, তথন তিনি সূরা ইয়াসীন পাঠ করিয়া ওনাইলেন। ঐ সকল ঈসায়ী উলামা উহা শ্রবণ করিয়া ঝ্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ইসলাম গ্গণণ করিলেন। তাহাদের সশ্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।


অতঃপর आল্মাহ ত'আালা ইরশাদ করেন :
 প্রতি যথাযথ ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর পবিত্র কুর্যানের প্রতি আনিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের দৃঢ়তার দরুন দ্বিণণ সওয়াব দান করা হইবে। কারণ পৃর্বে কোন কিতাবের প্রতি ঈমান आনিবার পর পুনরায় অন্য কিতাবের প্রতি ঈমান জনয়ন করা অতিশয় কঠিন কাজ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, আমির শা'বী (র) আবৃ বুরদা (রা)-এর সূত্রে হযরত

आবূ মূসা आশয়ারী (রা) ইইতে বর্ননা করেন, তিনি বলেন রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন, "তিন প্রকার লোককক দ্রিণণ সাওয়াব দান করা হইবে। এক প্রক্কর লোক যাহারা আহুলে কিতাব ঁাঁহারা স্বীয় নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর আমি নবীী্রপপ প্রেরিত হইবার পর আমার প্রতি ও তাহারা ঈমান আনিয়াছে। দ্রিতীয় প্রকার ভেই গোলাম আল্লাহর হক আদায় করিবার সাথে সাথে তাহার মুনীবের হকও যথাযথভাবে আদায় করে। আর बেই ব্যক্তি একটি বাঁদি আছে যাহাকে আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং সুদ্দর আদব শিক্ষা দিয়াছে, অতঃপর তাহাক্ আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছে। এই তিন প্রকার লোক দ্ছিఆণ সাওয়াব লাভ করিবে। ইমাম आহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন ইসহাক (র) ..... কাসিম ইব্ন আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সোয়ারীর একেবারেই নিকটবর্তী ছিলাম, তখन তিনি কিছू অতি উত্তম কथা বলিয়াছিলেন উহার একটি কथা হইল, ইয়াহূদী ও নাসারা দুই আহলে কিতাব হইতে লেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে সে দ্রিঙ্ণ সাওয়াব নাভ করিবে এবং আমাদের জন্য বেই অধিকার আছে সে ও উহার অধিকারী হইবে এবং যাহা আমাদের পক্ষে ক্ষতিসাধন তাহার পক্ষে ও ফতিজনক হইবে।
 কিতাবের প্রতি যথাযথ্রাবে ঈমান আনিয়াছিল এবং পরবর্তী কিতাব जর্থাৎ কুর্ানের প্রতিও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা ন্যায়, সৎকাজের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে অর্থাৎ অन্যের অপরাষ ক্যম কর্রিয় দেয়।
 করিয়াছি, র্উহা হইতে আল্ধাহর মাখলৃকের জন্য ব্যয় করে। তাহাদের পরিবার বর্গের জন্য ব্ই ব্যয় করা তাহাদের প্রত ওয়াজিব সে ব্যয় করে যাকাত আদায় করে। এবং ছডড়া নফল মুস্তাহাবক্রপেও ব্যয় কর্রিয়া থাকে।
 করে তখন তাহারা উহাতে বোর দান কর্রে না বরং তাহারা উহা হইতে বিরত থাকে। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :
 করে তাহার ভ্র্রাবে এড়াইয়া অত্ক্র্ম করে।

## 

আর ঐ সকল নির্বোধ লোকদিগকে বলে, আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সনুদ্র্রে উপস্হিত হইবে। তোমদের প্রতি সানাম রহিন। आমরা তো নির্বোধ লোকদের সহিত जনর্থক বিতর্কে জড়িত হইতে ইচ্ঘ করি না। অর্থাৎ জাহিন নির্বোধ লোকেরা যখন ঐ

সকল আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের সহিত অনর্থক অশালীন বাক্যালাপে জড়িত হইতে চাহে তখন তাহারা তাহাদের সহিত প্রতিবাদে ল়িপ্ত হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। বরং তাঁহার কেবল শালীন ও ভদ্র কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) যখন মক্কায় অবস্থানে করিতেছিলেন, তখন পুনরায় বিশজন কিংবা উহার কাছাকাছি সংখ্যক নাসারা হাবশা হইতে আগমন করিল। তাঁহারা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে মসজিদে পাইল এবং তাঁহার খিদমতে বসিয়া পড়িল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্: (সা) সহিত কথা বলিল এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করিল। কুরাইশদের কিছু লোক তখন কা‘বা শরীযের পার্শে তাহাদের মজনিসে অবস্থান করতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত প্রশ্ন উত্তরের পর্ব শেষে হইবার পর রাসুলুল্নাহ্ (সা) তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন, এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিতেই তাহাদের অশ্র্সজল হইল। এবং আল্মাহ্র রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিল। ঢাঁহার প্রতি ঈমান আনিল এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, যেই নবীর আলোচনা তাহাদের কিতাবে বিদ্যমান সেই মহান নবী ইনিই।

অতঃপর তাঁহারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দরবারে হইতেই উঠিল, তখন কুরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক সহ আবূ জাহল তাহাদের সন্মীখী হইল। তাহারা তাহাদিগকে বলিল, আল্লাহ তোমাদিগকে বঞ্চিত করুন। তোমাদের সগোত্রীয় লোকজন তোমাদিগকে এই লোকটি মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সহিত তোমাদের কোন শান্তিমুলক বৈঠকও হইল না অথচ, তোমরা স্বীয় ধর্মই ত্যাগ করিয়া এবং ঐ লোকটির প্রতি ঈমান আনয়ন করিলে। তোমাদের চাইতে বড় আহম্মক ও নির্বোধ তো আমরা কখনও দেখি নাই। ইহার উত্তরে তাহারা বলিল, তোমাদের সহিত আমরা তোমাদের ভাষায় কথা বলিতে চাই না বছ, তোমরা স্বীয় ধর্মপ্রহণ করিয়া থাক আর আমরা আমাদের পসন্দনীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। আমরা আমাদের জন্য যাহা কল্যাণকর মনে করিয়াছি উহাই গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা ও বর্ণিত আছে যে ঐ সকল নাসারাগণ নাজরান নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। বর্ণিত আছে যে,ঐ সকল নাসারাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছিল :


ইমাম যুহর্রী (রা) এর নিকট জিজ্ঞার্সা করা হইল, এই আয়াত কাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ ইইয়াছে ? তিনি বলিলেন, আমি আমাদের উলামায়ে কিরামের নিকট হইতে ऊনিয়া অসিতেছ্ যে, আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূরা মায়িদাহ এর আয়াত :

$8 b-b$ जাষ্সীরূ ইবলে কাঘীর




जনুবাদ : (৫৬) पूমি यাহাকে ভালবাস ইচ্মা করিলেই ঢাহাকে সৎথথে आানিতে পারিতে না, বরংং আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথ্থ আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জান্নে সৎপথ অনুসারীদিগকে। (৫৭) উशারা বলে, আমরা यদি ঢোমার সহিত সৎপथ অনুमর্রণ করি তবে আমাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করা হইবে। আামি কি ঢাহাদিগকে এক নিরাপদ হারাম্ম প্রতিষ্ঠিত কর্রি নাই ? বেখানে সর্বর্রকার
 ইহাই জানে না।

তাফ্সীর : আল্লাহ্ ত'অালা ইররাদ করেন, ঢাহার রাসূল (সা)-কে বলেন, হে
 পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে না। তোমার দায়িত্ থ্রু আমার বাণী পৌছাইয়া দেওয়া। ইহ়া কেবল আল্লাহ্র কাজ বে তিনি যাহাকে ইচ্ঘ সঠিক পথে পরিচানিত করিবেন। ইহার নিওঢ় ত্ত্ত কেবল তাঁহার জানা। অন্যার ইরশাদ হইয়াছে :
"তাহাদিগক্কে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ণ তোমার নহে বর্ং আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ঘ হেদায়েত দান করেন"।

আরো ইরশাদ হইয়াহ :

"তুমি চাহিলেও অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করে না"। বস্তুত আল্নাহ্ তা আলা ইহা জানে বে, কোন ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাণ্ণ ইহার বোগ্য আর কে বোগ্য নহে। রুখারী ও


তালিব এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আবূ তালিবই রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হইবার কারণে অসাধারণভাবে ভালবাসিতেন। তাঁার সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা করিতেন। এবং তাঁহার সংরক্ষণ ও হিফাযাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। যখনই তিনি মৃত্যুশষ্যা গ্রহণ করিলেন তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাকে ঈমানের দাওয়াত পেশ করিলেন। কিন্তু তাহার ভাগ্যলিপি তাহার অনুকূলে ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত গ্রহণ করিলেন না এবং কুফ্র -এর উপর মৃত্যু হইল। ইহাতে যে নিগ্ড়় রহস্য উহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যের তাঁহার পিতা যুসাইয়্যেব ইব্ন হাযান মাখযূমী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব যখন মৃত্যু শষ্যা গ্থহণ করিলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তथায় আবূ জাহ্ল, আব্দুল্নাহ্ ইবন আবূ উমাইয়াহ ইব্ন মুগীরাহকে দেখিতে পাইলেন। রাসূলুল্মাহ্ তাঁহার চাচা আবূ জাহল আব্দুল্নাহ্ ইবন আবূ উমাইয়াহ বলিল, তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিবে ? কিন্তু রাসূলুল্নাহ্ (সা) বারবার আবূ তালিবকে দাওয়াত দিতে রহিলেন আর তাহারা বারবার তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকিল। এমন কি বলিলেন, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকেই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং ‘লা-ইলাহা ইল্মাল্মাহ' বলিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ
"আল্মাহৃর কসম! আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিব যাবৎ না আমাকে নিমেধ করা হইবে"। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল :

"নবীও মু’মিনদের জন্য ইহা সমীচীন নহে যে তাহারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, যদি ও সে আপনজন হউক না কেন"। এবং আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হইল :

"হে নবী! তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে না বরং আল্লাহ তা‘আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন".।

ইমাম বৃখারী ও মুসলিম (র) ইমাম যুহরী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইয়াযীদ ইব্ন কায়নান (র) হইতে তিনি আবু হাযিম (র)-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল রাসূলুল্ধাহ্ (সা) তাহার নিকট আসিলেন। তিনি আবূ তলিবকে ইব্ন কাছীর—৬২ (৮- )

8৯○ তাফসীরে ইবনে কাছীর

বলিলেন "হে আমার চাচা" আপনি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্ধাহ’ বলুন, আমি কিয়ামত দিবসে आপনার জন্য সাক্ষ দিব। তথন তিনি বলিলেেন, यদি কুর্木াইশরা এই বলিয়া লজ্জা দেওয়ার আমার আশংকা না হইতে বে, মৃত্যুর ভয়েই আমি ইসলাম গ্খহণ করিয়াছি, তবে ‘লা-ইলাহা ইন্নাল্নাহ’’ কালেমা পাঠ করিয়া ঈমান প্রকাশ করিয়া তোমার চক্ষু শীতন করিয়া দিতাম।

অতঃপর এই आয়াতটি অবতীর্ণ হইল :


ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীী। ఆষু ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান (র)-এর সুত্রে জামা হাদীসটি জানি।

ইমাম আহমদ (রা) ইয়াহ्ইয়া ইব্ন সাঈদ, কাত্তান (র) ..... আবূ হহায়রা (রা) ইইতে হাদীসটি অনর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস ও ইব্ন ওমর (রা) এবং যুজাহিদ, শা'বী ও কাতাদাহ (র) অনুজ্রপ মন্তব্য করিয়াছেন বে, আয়াতটি আবূ তালিব সস্পক্কে তখন নাযিল হইয়াছে। যখন রাসূলूল্মাহ (সা) তাহকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বলিঢে বলিলে তিনি উহা অষ্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইহ ও বনিলেন হে ভাতীজা ! আমরা পৃর্ব পুরুম্যদদর ধর্মেই জামি থাকিতে চাই। এবং তিনি সর্বশেষ কথা ইহাই বলিলেন, তিনি আাদूল মুত্তালিবের ধর্মেই থাকিয়াই তিনি মৃত্যুবরণ করিরেন।

ইব্ন আবূ হাত্ম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাঈদ ইব্ন জাবৃ রাশিদ (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার র্ম স্যাট কায়সার এর দূত আমার নিকট আসিয়া বলিল, ক্রম সম্রাট আমার কাছে রাসুনুল্নাহ্ (সা)-এর একটি পত্র প্রেরণ কর্রিয়াছেন, আমি রাসূলুল্gাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পত্রখানা দিলাম। তিনি উহা স্বীয় ক্রেড়ে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক। आমি বলিলাম, ‘তানূখ’ 'গাত্রের। রাসূলূন্মাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার পৃর্বপুরু্ব হযরত ইব্রাহীম (অা)-এর ধর্ম কি তুমি গ্রহণ কর্রিতে চাও? আমি বলিলাম, আমি এক কাওনমর দূত। আমি তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যাবৎ না আমি তাহদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া आমি অন্য ধর্ম গ্রহণ করিব না। তখন সাহাবায়ে কিরাম্মে প্রি দৃষ্টিপাত কর্রিয়া হাসিয়া
 يَهْدِىْ مَنْ يُشَتَاءُ

कোন काएिর ॠमान অনয়ন না কর্করবার কারণ হিসাবে বলিয়া থাকে বে, यদি আমরা ঈমান आনিয়া আনুগত্য স্বীকার করি, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি आনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমাদের পার্শ্বব্তা অন্যান্য সকল অর়ব গোত্রসমূহ আমাদের বির্রোধী হইয়া যাইবে এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ বিগহ করিয়া আমাদের জাবাস ভৃমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবে। আল্লাহ ত'আালা তাহদ্দের এই কথার জবাবে বলেন :
 ওজর সम্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। কারণ আল্লাহ ত'অালা তাহাদিগক্ক নিরাপদ হারাম শরীফ স্থান দিয়াছেন। এবং কুফর ও শিরক করা সত্তেও তাহাদিগকে নিরাপদদ রাঘিয়াছেন, यদি তাহারা ইসলাম গহণ করে এবং সর্তের অনুসরণ করে তবে কি করিয়া ইহ সষ্ভব হইতে পারে বে তাহাদর নিরাপদ বিষ্মিত হইবে।

楊 তায়েফ ও অन্যান্য স্शুन হইতে নানা প্রকার ফন ফলাদী আল্লাহর পফ্ম হইতে রিযিক হিসাবে আমদানী কর়া হয়।
 কারণণই তাহারা অবাঙ্ছিত কথা বনে।

ইगাম নাসাঈ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মুহাষ্দদ ইবন আক্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।
 आমির ইব্ন নাওফিফ্ন বলিয়াছিল।


जनুবাদ ঃ (৫৮) आমি কত জনभদকে ধ্রংস কব্রিয়াছি যাহার বাসিन্দারা নিজেদিতের ভোগ সম্পদের্র দষ করিত। এইশ্ণি তো উহ্হাদিপের ঘরবাড়ি, উহাদিগের পর এই ণুলিতে লোক জন সামান্য বসবাস করিয়াছে। আর আমি চূড়ান্ত

মালিকানার অধিকারী। (৫৯) তোমার প্রতিপালক জনপদ সমূহকে ধ্ণংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রাসৃল প্রেরণ না করিয়া এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা সীমালংঘণ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদিগকে ইংগিত করিয়া ইরশাদ করেন :

秋 মক্কাবাসীগণ। তোমরা যে ভোগ বিলাসে লিল্ত ইইয়া অবাধ্য হইয়াছ এবং তাঁহার সহিত বিরোধ ঘটাইতেছ, তোমাদের ন্যায় বহু জনপদকে আমি ধ্নংস করিয়াছি যাহারা স্বীয় ভোগ বিলাসের বস্তুতে গর্বিত ছিল এবং তাহাদিগকে আল্মাহই যেই নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :


আল্নাহ্ তা‘আলা এমন জনপদের ঘটনা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতেছেন যাহার অধিবাসী নিরাপদ ও শস্তিতে বসাবাস করিত, যাহাদের সর্বস্থান হইতে প্রচুর রিযিক আমদানী হইত। অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি পাকড়াও করিল যেহেতু তাহারা ছিল यালিম ও অবিচারী।
 তাহাদের ধ্ণংসের পর অতি সামান্য কিছু লোক ছাড়া কোন্ন জাকজমক পূর্ণ বাড়ী সেখানে আবাদ হয় নাই।

وَكُنًّا نَــنْ الْوَارثِيْنْ হাতিম (র́) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট কা‘বকে বলিতে ऊনিয়াছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বুতুম পেঁচাকে বলিলেন,কি ব্যাপার যে তুমি গম খাও না ? সে বলিল, ইহার কারণে হযরত আদম (আ)-কে বেহেশতে হইতে বাহির করা হইয়াছে। হযরতত সুলায়মান বলিলেন, তুমি পানি পান কর না কেন? সে বলিল, যেহেতু এই পানি দ্বারাই হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমকে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, বীরান স্থানে তুমি অবস্থান কর না কেন? সে বলিল, যেহেতু উহার মালিক আল্লাহ্। অতঃপর করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন আল্লাহ্ তা‘আলা কাহাকেও যুলুম করিয়া ধ্ধংস করিবেন না। বরং দলীল প্রতিষ্ঠিত

ইইবার পর যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে না। বরং পার্থিব ভোগ বিলাসের বস্তুতে লিপ্ত थাকিবে ধ্ণংস করিলে কেবল তাহাকে করিবেন। ইরশাদ ইইয়াছে:

তোমার প্রতিপালক কোন জনবসতীকে ধ্রংস করেন না যাবত 'না উছার প্রাণ কেন্দ্রে কোন নবী প্রেরণ করেন। यিনি তাহদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া খনাইবেন। আয়াত দ্ঘারা প্রকাশ, হযরত মুহাম্মদ (সা) জনবসতীর প্রাণ কেন্দ্রে পবিত্র মক্কা হইতে সকন মানব জাতির প্রত হৃযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই প্রেরণ করা হইয়াছে।
 প্রাণকেন্দ্রে ও উহার পাশ্ববর্তী এনাকা় জনমানবকে সতর্ক করিতে পার। আরো ইরশাদ হইয়াছে:
 आমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্মাহর পক্ষ হইতে রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।
 তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট এই ক্রুআনের বাণী পৌছছইয়া যায় তাহাদের সকনকে সতর্ক করিতে পারি।
"আ 'অর পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র হইতে এই কুরজানকে অস্বীকার কর্রিবে জাহান্নামে তাহার প্রতিশ্রুত স্থান"। আরো ইরশাদ হইয়াছে :
 شَدْدُدا -
"আর कিয়ামতের পূর্বে আমি সকল জনবসতীকে ঞ্পংস করিয়া দিব। কিংবা উহার অধিবাসীদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব"। ইহা দ্বারা প্রকাশ আল্লাহ ত‘আলালা কিয়ামতের পূর্ব্ব সকল জনবসতী ধ্পংস করিয়া দিব্বে। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ
 করি কোন জাতি ও জনবসতিকে ঋ্পংস কর্র না। অতএব বুঝা গেল রাসূনুল্লাহ (সা)-এর সমब্র বিশ্বের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। বৃখারী ও মুসলিম শরীফে
 কালো নির্বিশেবে সকন সশ্প্রদাল্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আর এই কারণেই রাসূলুল্মাহ্ (সা) এর দ্বারা রিসানত ও নবুওয়াতের সমাল্ডি घটিয়াছে। অতএব তাঁহার পরে না কোন নবীর আগমন ঘট্ট্বে আর না কোন রাসূলের। বরং কিয়ামত পর্যন্ত দিবা-রাত্রির অস্তিত্ণ

বিদ্যমান थাকা পর্যत্ত তাঁशার শরীয়াত অবশিষ্ট থাকিবে। কেহ কেহ বলেন : দ্বারা বড় শহর বড় মহাদেশ বুঝান হইয়াছে। আল্লামা যামাখশরী, ইবনুল জাওযী ও অन্যান্য তাফসীরকারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াহেন এবং এই ব্যাi্যা অসস্টব নহে।



অনুবাদ ঃ (৬০) ঢোমাদিগকে যাহা কিছू দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবন্নে ভোগ ও শোভা এবং যাহা জাল্লাহ্র নিকট आছে তাহা উত্ত্ এবং স্থায়ী, তোমরা কি অনুধাবন করিবে না। (৬১) যাহাকে আমি উত্তম পুরষক্রে প্রত্রিশ্রুতি দিয়াছি যাহা সে পাইবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সষ্টার দিত্যেছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিনি হাযির করা হইবে ?

তাফসীর ঃ উল্লেগিত আয়াতে আল্লাহ্ ত'অানা পরকালে তাঁহার নেক বান্দাগণের জন্য প্রু্র অসামান্য ও স্থায়ী নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়া উহার সামগী ও উহার ক্কণস্থায়ী লৌদ্দর্यের তুচ্থছার কথা উল্মেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইর্রশাদ ইইয়াছে :

位 হইবে, কিঁ্ু যাহা আল্লাহ়র নিকট রাহিয়াছ্ উহা অবশিষ্ট থাকিবে। আরো ইরশাদ
 বান্দাগণরর জন্য বণ্ণণণ উত্জ"। জারো ইরশাদ হইয়াহে :
 জীবনের তুননায় তুচ্ছ ভোগ্য বস্থু বই কিছ্ নহে। আরও ইরশাদ হইয়াছে :

ব জীবনকে প্রাধ্যন্য দান কর অথচ পরকালে অধিক উত্ত্য ও অধিক স্থায়ী। রাসূনুন্মাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
 فلينظر مُـاذا يُرجِع إليـهـ -

আল্নাহর কসম, পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন ঠিক তদ্রুপ যেমন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ সমুদ্রের মধ্যে অञুলী ঢুকাইয়া দেওয়ার পর পুনরায় উঠাইলে দেখিতে কতটুকু পানি উহাতে লাগিয়া থাকে। সমুদ্রের পানির তুলনায় উহা যেমন নগন্য, পরকারেেে তুলনায় পার্থিব জীবনে যাবতীয় ভোগ বিলাসের বস্তুও তদ্রুপ


"তোমরা বলত দেখি যেই ব্যক্তি সৎকর্মের উপর আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস করে ও উহা মানিয়া লয়, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে ও নেক কাজের উপর আল্মাহর প্রতিশ্রুত এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগে লিপ্ত হইয়া থাকে।
 আল্নাহৃর দরবারে বন্দি অর্বস্থায় উপস্থিত কৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। মুজাহিদ ও
 তাফসীরকারগণ বলেন, आয়াতটি রসৃলূল্মাহ (সা) ও आবূ জাহ্ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছছ। কেহ কেহ বলেন, হযরত হামयা, আनী (রা) ও আাু জাহৃন সস্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াহে। কিত্তু প্রকাশ্য ইহাই বে, आয়াতটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। বেমন ইরশাদ इইয়াছে :

"यमि আল্মাহ্র অনুগ্রহ না হইত, তব্বে আমি দোযখ্থ কয়েদীর্রপ উপস্থিতকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ইইতাম"। ইহা ঐ মু’মিনের বক্তব্য ইইবে যে বেহেশতের উচ্চস্থানে আরোহন করিয়া তাহারই কাফির সাথীদিগকে দোযখের গহবরে আটকাবস্থায় দেখিতে পাইবে।



অনুবাদ ঃ (৬২) এবং সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহবান করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক বলিয়া গণ্য করিতে তাহারা কোথায় ? (৬৩) যাহাদিগের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহাদিগকে আমরা বিল্রান্ত করিয়াছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব অব্যাহতি চাহিতেছি। উহারা আমাদিগের ইবাদত করিতই না। (৬৪) উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের দেবতাঞ্গিকে আহবান কর। তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে,কিন্তু উহারা ইহাদিগের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায় ! তাহারা यদি সৎপথ অনুসরণ করিত ! (৬৫) এবং সেই দিন আল্লাহ্র তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়াছিলে ? (৬৬) সেই দিন সকল তথ্য তাহাদিগের নিকট হইতে বিলুল্ত হইবে এবং ইহারা একে অপরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ও করিতে পারিবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তাওবা করিয়াছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সংকর্ম করিয়াছিল, সে তো সাফল্য অর্জনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্নাহ্ কাফির ও মুশরিকদিগকে যে ধমক প্রদান. করিবেন উল্লেখ্তিত আয়াতে তিনি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিয়ামত দিবসে তিনি
 মুশরিকদল! দুনিয়ায় তোমরা যেই সকল প্রতিমা ও অন্যান্য বস্তুর উপসনা করিতে আজ তাহারা কেথায় ? তাহারা আজ তোমাদের কোন সাহায্য করিতে সক্ষম ? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :



" আমি প্রথমবার বেই অবস্থায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেই অবস্शায় আজ जোমরা আমার নিকট একাই উপস্থিত হইয়াছে। আর যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিিলাম উহা তোমরা তোমাদের পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ। আজ আমি তোমাদের সহিত লেই সকল সুপারিশকারীও দেখিত্ত পাইতেছি না, याহাদিগকে তোমরা তোমাদের কাজকর্ম আমার শরীক বলিয়া ধারণা করিতে। বয্ভুতঃ তোমাদের পার্শ্পরিক সশ্পর্ক ছ্নি হইয়াছে এবং তোমরা বেই ধারণা করিতে উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। (সূরা আন‘আম : ৯৪)

## قَالَ الَّذِيْنَ حَقِّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ ــ

जার শেই সকল শয়তান হঠকারী এবং ‘কুফ্র' এর প্রতি ज़াহবায়কদের ঊপর আন্gাহর শাস্তির কথা সাব্যস্ত ইইয়াছে। তাহারা কিয়ামত দিবসে বলিরে :


إِيَّانَا يَعْبُدْوْنُ
"হে আমাদের প্রডূ! ইহারা সেই সকল লোক যাহাদিগকে আমরা প্রর্রোচিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদিগ্কে বিভ্রাত্ত করিয়াছিলাম, ভেমন আমরাও বিভ্রাত্ত হইয়াছিনাম। आমরা आপনার নিকট অহাদের সস্পক হইতে সম্পর্কমুক্ত হইলাম। তাহারা আমদের পৃজ. করিত না। শয়তানও কুফর এর প্রতি আহবানকারীরা ইহার সাক্ষ তো দিবে ভে তাহারা অন্যান্য পথল্টষ্ট লোকদিগকে বির্রান্ত করিয়াছিনাম এবং তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্মू ইহার পরই তাহারা ঐ সকল লোকদের সশ্পর্ক হইতে সপ্পর্ক মুক্ত হইবার ঘোষণা করিবে। তাহারা বনিবে, তাহারা আমাদের পুজা করিত না। ब্যেন ইরশাদ ইইয়াছে :


আর তাহারা আা্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছিল বেন তাহাদের পৃজা পাঠ দারা তাহারা সন্মানিত হইতে পারে। কখনও এই র্রপ ইইবে না। অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অ.:ীীকর করিবে এবং তাহাদের শঅ্রু ইইয়া পড়িবে। (সূরা মারইয়াম \& b--৮-২)
ইব্ন কাছীর——৩ (七ম)

8৯৮ তাফস়ীরে ইবনে কাছীর

আরো ইরশাদ হইয়াছে :


আর সেই ব্যক্তি অপেশ্ষা অধিক বড় ও্যরাহ আর কেইহ বে আল্লাহ ব্যতিত রমন ব্যক্টিকে ডাকে বে কিয়ামত পর্শ্ভ তাহার ডাকের সাড়া দিবে না। বস্তুত তাহারা তো তাহাদের ডাক, সশ্পর্কে বে-খবর। আর কিয়ামত দিবসে যখন. সকল লোক একত্রিত করা হইবে, ঐ সকল উপাস্য উপাসকদের শজ্র হইবে এবং তহাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করিবে। (সুরা আহ্কাফ ঃ ৫-৬)

হযরুত ইব্রাহীম (আ) ঢাহার কাওমকে বলিয়াছিলেন :


"তোমরা পার্থিব জীবনে আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমা সমূহকে উপাস্য বানাই্যাছ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমাদের কতেক কতেককে অন্বীকার করিবে এনং কতেক কতেককে অভিশাপ করিবে"। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৫)

## আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

 الَاسْبَابِ .... وْمَاهُمْ بِخَارِ بِيْنَ مِنْ النَّارِ -
" आার যথন ঐ সকল লোক যাহাদের অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহাদের অনুসারীীদের সশ্পর্ক হইতে সম্পর্ক ছ্নিতার ঘোষণা করিবে আর শান্তি দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের সকল সস্পর্ক ছ্নি হইয়া যাইবে। जার তাহারা আাওন হইতে বাহির হইতে পারিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৬-৬৭)

আর বেহেহু যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিন তাহারা কোনই সাহাयা করিতে পারিবে না। এই কারণে কিয়ামত দিবসে ধমক দিয়া বলা হইবে,
 শরীকদিগকে ডাকিয়া আন। जোমরা দুনিয়ার তাহাদিগকে. অ্রাণকর্ত বলিয়া ধারণা করিতে।
 কিষ্মু তাহারা ডাকে সাড়া দিবে না আর শাস্তি দেখিতে পাইবে। অর্ৰাৎ তাহারা ইহা নিসিত বিশ্ধাস করিবে বে তাহারা অবশাই দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।
 করিবে, তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায় ! তাহারা যদি দুনিয়ার হেদায়াত গ্রহণ করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

আর বেই দিন আল্লাহ্ ত'আলা মুশরিকদিগকে বলিবেন, তোমরা তেই সকল লোকদিগকে• ডাক যাহাদিগকক তোমরা আমার শর़ীক বরিয়া ধারণা করিতে। অতঃপর তাহারা ডাকিবে কিন্ুু তাহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। অর আমি তাহাদের মাবো প্রতিবক্ধক সৃৃ্টি করিয়া দিব। আর অপরাধীরা দোযখ দেখিয়া ধারণা করিবে ভে তাহারা উহাতে পতিত হইৰবে। এবং উহা হইতে রক্মা পাইবার কোন উপায় গুজ্জিয়া পাইবে না। (সুরা কাহক : ৫২-৫৩)
 তা'আनা ' কাফির ও সুশরিকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞ্ঞাগা করিবেন, তোমরা রাসূলগণণর আহবানের জবাবে कি বলিয়াছিলে "?

আল্লাহ্ ত'জালা প্রথমবার তাহাদিগকে ডাকিয়া তওহীদ সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং দ্বিতীয়বার ডাকিয়া রিসালাত সস্প্রে জিজ্ঞাসা করিবেন বে, তাহারা রাসূলের রিসাनতকে মান্য কর্রিয়াছিল কিনা ? आর णাহদের সशয়ত করিয়াছিল কিনা ? यেমন জবাবের মধ্য্য ও প্রথম তাওইীদ সম্পক্কে ও পরে রিসাनাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ইইবে। মৃতকে জিজ্ঞেসা করা হইবে তোমার রব কে ? তোমার নবী কে ? ও তোমার ধর্ম कि ছিল ? সু’মিন তো প্রশ্নের উজ্তরে বনিবে, আমি সাক্ষ দিতেছি বে, আল্লাহ্ ব্যতিত जার কোন মু‘বূদ নাই আর মুহাম্মদ (সা) তাহার বান্দা ও রাসূল। আর কাফির বলিবে, হায় হায় ?! আমি ঢেে জানি না। আর এই কারণণ কিয়ামত দিবসে ও যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন সে নির্বাক হইয়া থাকিবে"। বস্তুতঃ বেই ব্যক্তি প্রথিবীতে অন্ধ ছিল, ঈমানের আলো গ্রহণ করে নাই। লে কিয়ামতেও অন্ধ হইবে এবং পথথ্রষ্ঠ হইয় দিশাহারা হইয়া পড়িবে। ইরশাদা হইয়াছে :


সকল দলীল প্রমাণ তাহাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িবে, এমন কি তাহারা পরশ্পর আা্ীীয়-স্বজনের খবর জিজ্ঞাসা করিতেও লইইতে ভুলিয়া যাইবে। যুজাহিদ (র) আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অবশ্য বেই বেই দুনিয়ায় তাওবা করিয়াছে নিশ্চিত্তাবে লে কিয়ামত দিবসে সফল লোকদের অন্ত্ত্তু্ত ইইবে। প্রকাশ থাকে বে, عسی শঝ্দটি এখানে নিশয়তার অর্থ দান



जনুবাদ : (৬৮) ঢোমা পতিপালক যাহা ইচ্মা সৃষ্টি কর্রেন এবং याহা ইচ্মা মনোনীত করেন। ইহাত্ ঢাহাদিগের কোন হাত নাই। आাল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে ঢাহা তিনি উর্দ্গে। (৬৯) তোমার প্রতিপালক জানেন ইহাদিগের্র যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে। (৭০) তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। দूনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁহারই, বিধান ঢাঁহারই। তোমরা ঢাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীী : আল্লাহ ত'আলা ইরশাদ কর্রেন, সৃষ্টি করিবার ফ্ষমত ও সকল অধিকার কেবল তাঁহারই, এই বিষয়ে কেহ ঢাঁহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছেঃ
 এবং যাহা সৃষ্টি করেন না অস্তিত্ব লাভ করে না। ভালমন্দে সকল বিষয়ের অধিকার কেবল তাঁারই।
 ইরশাদ হईইয়াছে :


আল্মাহ্র ও তাহার রাসৃন যখন কোন ফ্য়সালা করেন তখন তাহাদের কোন বিষয়ে কোন মু’মিন নর নারীর কোন ইখ়ত্যিার থাকক না। (সূরা জাহ्याব ঃ ৩৬)

 و ويختار الذى فيـهـ الخيـر لهم
 ইব্ন আবূ হাত্মি (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে এই র্গপ বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, সৃষ্টি করিবার নির্বাচন করিবার ও একচ্ছত্র অধিকার কেবল আল্মাহর ইহা বর্ণনা করা। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছেঃ

سুশরিকদের শিরক হইতে আল্মাহ্ পবিত্র তাহাদের ঐ সকল শরীক কিছ্ সৃষ্টি করিতেও সক্ষম নহে আর কিছ্ নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা ও রাখে না। অতঃপর ইরশাদ ইইয়াছে :
 প্রতিপালক তাহাদের অন্তরের গোপন বিষয় ও যাহা তাহারা প্রকাশ করে সকলই জানেন। অথচ, অন্যান্য মাখলূক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :

$\qquad$
তোমাদের মধ্য হইতে চাই কেহ গোপনে কথা বলুক, চাই উচ্চস্বরে কথা বলুক আর চাই কেহ্ রাত্রিকালে আত্নগোপন করুক কিংবা দিবা কালে চলাচল করুক আল্নাহর পক্ষে সবই সমান । (সূরা রা‘দ : ১০)
 তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। যেমন তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহা ইচ্ছা নির্বাচন কর্রেন।
 প্রশংস্সা। তাহার সকল কর্মকান্ড ইনসাফ ও হিকমতের কারণে তাঁহার সকল কার্যাবনী প্রশংসার অধিকারী।
 মহাপ্রতাপশালী ও সার্বভৌম ক্ষতমার অধিকারী।
, आর কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকলেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে ইঁইবে। তখন সকলেই স্বীয় ভালমন্দ কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করিবে। আল্লাহর নিকট তাহাদের কোন আমলই গোপন থাকিবে না।


অনুবাদ ঃ (৭د) বन, ঢোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি,, यদি আল্লাহ্ রাত্রিকে কिয়ামত্তের দিন পর্यন্ত স্থায়ী করেন, आল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আাছে বে তোমাদিগকে আলো আনিয়া দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না (१२) বল, ঢোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, आাল্লাহ् यদি দিিবসকে কিয়ামত্রে দিন পর্যন্ত ষ্ञाয়ী কর্রেন, জাল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ জাছে বে তোমাদিগের জন্য রাত্রির জাবির্ভাব घটাইবে, যাহাতে ঢোমরা বিশ্রাম কর্রিতে পার ? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না (१৩) ঢিনিই ঢাঁহার় দয়ায় ঢোমাদিণের জন্য কর্রিয়াছছন রজনী ও দিবস, ভেন উহাতে ঢোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্গহ সদ্ধান করিতে পার। এবং কৃত্ঞ্ঞা প্রকাশ কর্।

তাফস্গীর : আাল্লাহ্ ত'আালা তাঁহার বান্দাগণণে প্রতি দিবা-রাত্র সৃষ্টি করেন যাহা ছাড়া তাহাদের উপায় নাই এবং দিবা-রাা্রিকে নাতিদীর্ঘ করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী না করিয়া ハ্যই অনু্থহ করিয়াছেন। উল্gেখিত আয়াত্ উহার উল্নেখ করিয়াছেন। যদি দিবা কিংবা রাত্রকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিতেন তবে ইহাত্ তাহাদের বড় ফ্মতি হইত এবং অতিশয় বিরক্তিবোধ করিত। পরুপ্র নাত্দীর্ঘ দিবা ও রাত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছ্ :
 শে, জোর্মার্দিগকে আলো দান করিতে পারে ァযাহার সাহাভ্যে তোমরা একে অন্যকে দেখিতে পার ও কাজ কর্ম করিতে পার ?
 করিয়াছেন, বে যদি তিনি দিন সৃষ্টি করিবার পর উহাকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন, তবে তোরাঁদরর জীবন ত্তিত্ত হইয়া যাইত। দিনে আলোতে দীর্ঘকাল যাবৎ কর্মতৎপর থাকিবার কারণে তোমরা অতিশয় ক্নাত্তি ও দুর্বল হইয়া পড়িতে। অতএব তিনিই তোমাদের আরামের জন্য রাত্র সৃষ্টি করিয়াছছন। অन্য কাহারো ও এই ক্ষ়া नाই।
 তোমাদ্দের নিকট রাত্র্র উর্পস্তিত করিতে পারে, যখন্রোমরা আরাম করিতে পার। দিনে অক্লান্ত পরিশ্রম্রে পর রাচ্রের ন্দ্রির মাধ্যাম্ ক্সান্তির অবসান ঘটাইতে পার।


 এবং দিনে চলাচল করিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার দেওয়া রিযিক অন্েেণ করিতে পার।
 দান্ড প্রকাশের মাধ্যম্ম. তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার। রাচ্রে যদি ক্েেন ইবাদত ছুচিয়া যায়, উহা দিবাকালে এবং দিবাকালে কোন ইবাদত ছুট্য়া গেলে রাব্রিকালে উহা পালন করিতে পার।। যেমন অনাত্র ইর্রশাদ :

आর সেই আল্লাহ--ই একের পর এক্র দিবা-রাত্র সৃষ্টি কর্রিয়াছ্ন, সেই ব্যক্তির জন্য বে উ সদেশ গ্রহণ করিতে চায় কিংবা কৃতার্থ হইতে চায়। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহহিয়াছে।


जনুবাদ : (৭৪) সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহবান করিয়া বলিবেন, ঢোমরা যাহাদিগকে আমার শরীী গণ্য করিতে ঢাহারা কোথায় ? (৭৫) প্রত্যেক সশ্প্রদ্রায় হইতে आমি একটি সাক্ষী বাহির কর্রিয়া आনিব ও বলিব ‘তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর ? ঢখन উহারা জাননিতে পার্রিবে, ইলাহ হইবার অধিকার আল্লাহরই এবং উহারা যাহা উজ্ভাবন করিত ঢাহা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

ঢফফসীর ঃ याহারা আল্লাহর সহিত অন্যকে ইলাহ মনে কর্যিয়া উহার পৃজা করিত किয়ামতে দিবলে আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে সকনের সনুধে ঐ সকল পৃজারীদিগকে দ্রিতীয়বার
 দুনিলয়ায় তোমরা যাহাদিগকে আমার সহিত শরীকক কর্রিয়া পৃজা করিতি তাহারা কোথায় ?
 একজন র্সাক্ষী বাহির করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, ঐ আাক্ষী ইইলেন, প্রত্যেক উম্মাতের প্রতি প্রেরিত রাসূন।
 সহিত বে শরীক তোমরা করিতে উহা দনীল পেশ কর।
 ছড়়া আর কোন ইনাহ নাই। অতএব তাহারা কোন কথ্া বলিবে না আর কোন জবান ও দिबে না।
 কর্য়াছিন, উহার সব কিছুই নিচ্চিহ হইয়া যাইবে। তাহাদের কোন উপকার আসিবে না।


অनুবাদ : (१৬) আর কার্ন ছিল মূসা (অা)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত, কিত্তু সে তাহাদিপের প্রতি ওদ্ধত প্রকাশ কর্রিয়াছিল। आমি তাহাকে এমন ধনভাডার দান
 ছিল। স্মরণ কর তাহার সশ্প্রদায় ঢাহাকে বলিয়াহিল, দষ করি ও না,আল্লাহ্ দাষ্ষিকদিগকে পসক্দ কর্রেন না (१৭) আল্লাহ্ याহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্লারা आখিরাতের आবাস অनুসষ্ধান কর। দूनिয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না। পরোপকার কর, যেমন জাল্লাহ্ তোমার প্রত অনুগহ করিয়াছেন। এবং প্রথিবীতে - বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। অাল্লাহ् বিপর্থয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।
 এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কাক্রন হযরতত মূসা (আ)-এর চাচত ভাই ছিন। ইব্রাহীম নাখঋ, आাদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিন, সিমাক ইব্ন হারব, কাতাদাহ, মালিক ইব্ন দীনার, ইবন জুরাইজ (র) ও অन্যান্য তাফ্সীরকারণণ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুবাইজ (র) উহার বংশ পরিচয় এই ক্রপ দিয়াছেন, কার্ন্ ইব্ন ইয়া'মর ইব্ন কাহিদ এবং মূান (আ) ছিনেন ইমরান ইবিন কাহিদ -এর পুত্র। মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বনেন, কার্রু ছিন হযরত মূসা (অ) ইব্ন ইমরানের চাচ। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামামর মত হইল, কারূন হয়ত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই ছিল। কাতাদাহ ইব্ন দি'আমাহ (র) বলেন, কার্রন হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই ছিল। এবং মপ্র কন্ঠে তাওরাত পাঠ করিত বলিয়া তাহাকে আল-মুনাওওয়ার বলা ইইত। বষ্ভুতঃ সে ‘াম্মিরীর’ মত একজন মুনাফিক ছিল। অধিক ধন-সস্পদের কারণে भर्বিত হইয়া সে ধ্পংস হইয়াছে। শাহর ইব্ন शাওশাব (র) বলেন, কাক্রন গর্ব করিয়া তাহার কাওম অপেক্ষা এক বিঘত লম্বা পোষাক পরিধান করিত।

 বহন কর তুুুার হইত। আ'মাশ (র) খায়মাসা (র) হইতে বলেন, কার্রনের অনেক ধন ভাডার ছিল। প্রত্যেক ভাডারের জন্য পৃথক পৃথক চামড়ার চাবি ছিল এবং প্রত্যেকটি এক আभুলি পরিমাণ ছিল। সকল চাী একত্রিত করিয়া বহন করির়ে হইলে যাটটি খচ্চরের বোঝা ইইত।

## 

মখন কার্রান্রে কাওমের নেক ও সৎ লোকগণ তাহাকে উপদ্রশমূলক বলিল :
 কারণ আল্লাহ ত'অালা ঐ সকল লোকদিগককে যাহারা আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ প্রাধ্ঠ হইয়া কৃতার্থ না হইয়া গর্ব করে, তিনি তাহাদিগকে ভালবালেন না।
ইব্ন কাছীর—৬8 (b-্ম)

আল্নাহ ত'আলা তোমাকে ধন ভাড্ডার দান করিয়াছছন উহা তুমি আল্লাহর আনুগত্যে ব্য় •করিয়া এবং আল্gাহর নৈকট্য লাভের উপায় অবলব্বন কর্রিয়া দুনিয়া ও आখিরাতে উহার পুরক্কার লাভ কর। এবং ঐ সকন ধন ভাড্ডার হইতে পানাহার করিয়া উহা ব্য় করিয়া পোষাক পরিচ্ছদ্রর ব্যবস্থা কর, বিবাহ শাদী কর্যা ও ঘর বাড়ীর নির্মাণ করা তোমার পক্ষে অবৈধ নহে। অতএব এই অংশ ডুমি ভুলিও না। কারণ তোমার পতি তোমার প্রতিপানকের ব্যেন হক রহহিয়াছ্, অনুক্রভাবে তোমার নিজ সত্তার ও হক. আছে। তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার আছে এবং তোমার অতিথি ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদ্র অধিকার আা়ে। অতএব প্রত্যেক হক্দার ও অধিকারীকে তাহার হক ও অধিকার দান কর।
 जনু্মহ কর্রিয়াছেন, पুমি তাহার মাখলূক্রের প্রতি ইহ্সান ও অনুপ্রহ কর।




जনুবাদ : (१৮) সে বলিল, এই সস্পদ জমি আমার জ্ঞান বলে थাঙ হইয়াছি। লে কি জানিত না জাল্লাহ্ তাহার পৃর্বে ধ্ণংস কর্রিয়াছেন বহ্ মানব গোষ্ঠিকে যাহারা
 উशাদিগের অপরাধ সশ্পর্কে থ্রশ্ন করা হইবে না।

তাফসীর : কার্ননকে তাহার কাওমের লোকেরো যখন উপদেশ দান করিয়াছিন তখন সে তাহাদের ঊপদেশের জবাবে যাহা বলিয়াছিন আল্লাহ্ তা‘আলা উল্নেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন।
 ইহ ত্তে আল্লাহ্ আমাকে আমার জ্ঞান বদ্দৗনতে দান করিয়াছেন। আমি ইহার যোগ্য

বলিয়াই ইহা পাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ তিনি আমাকে ভালবাসেন। অতএব তোমাদের এই উপদেশ গ্রহণ করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ও অনুর্রপ ইরশাদ হইয়াছে :


'মানুষ যখন বিপদগ্র্তত হয় তখন সে আমাকে অসহায় হইয়া ডাকে। কিন্তু আমি যখন তাহাকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে, আল্লাহ জানিয়া তুনিয়া আমাকে ইহা দান. করিয়াছ্ছে। আমি যথার্থই ইহার যোগ্য"। (সূরা যুমার : 8৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"আর কষ্ট ও বিপদের পর যদি আমি মানুষকে অনুগৃহীত করি তবে সে বলে, আমি তো যথার্থই ইহার যোগ্য"। (সূরা হামীম আস্-সাজ্দা : ৫০)

কেহ কেহ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কারূন রসায়ন শাশ্ত্রে বিজ্ঞ ছিল। এবং উহার বদৌলতে ধন ভান্ডারের মালিক ইইয়া ছিল বলিয়া তাহার দাবী ও অহংকার ছিল। আয়াত দ্বারা ইহা বুঝান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা একটি দুর্বল ব্যাখ্যা। কারণ ‘রসায়ন শান্ত্রে' এমন জ্ঞান নহে, যাহা দ্বারা কোন বস্তুর স্বক্রপ পরিবর্তন করা যায়। স্বর্রপ পরিবর্তনকারী একমাত্র আল্মাহ তা'আলা। ইরশ়াদ হইয়াছে :

"হে মানব জাতি ! একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইতেছে তোমরা উহার প্রতি কর্ণপাত কর। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাহাদিগকে ডাকিতেছ তাহারা যদি সকলেও একত্রিত. হয় তবে একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা হাজ্জ: ৭৩)

বিষ্ধ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
 فَلْيْخْلْقُقُوْا شَعـيـرْ
মহান আল্মাহ্ বলেন, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? যে আমার মত পৃথিবী সৃষ্টি করিতে যায়। তাহারা যেন একৃটি ছোট পিপীলিকা সৃষ্টি করে কিংবা তাহারা

যেন একটি গম সৃষ্টি করে। এই হাদীলে ঐ সকল লোকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও নিन्দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, যাহারা কেবল দৃশ্যত ছবি অংক্কন করিয়া আল্লাহর সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্যত করে। অতএব যাহারা কোন ব্যুর হাকীকত পরিবর্তন করিবার দাবী করে তাহাদের সম্পর্কে কি ধারণা করা যাইতে পারে ? বক্তুতঃ ইহা নিরেট মিথ্যা, মূর্র্তা ও অ্মরাহী ছাড়া কিছুই নгে। অবশ্য কোন বস্থুর রং ও ধর্স পরিবর্ত্ন করিয়া প্রতারণা করা পৃथক কथা। কিন্ুু হাকীকত পরিবর্ত্ত করা কোন মাখলূকের পকে সষ্বব নंহে। রসায়ন বিদের এর কোন বস্তুর হাকীকত পরিবর্তনের দাবী সশ্পুর্ণ মিথ্যা ও ধোকা ছাড়া কিंছুই নহে। ঐ অকলল মূর্খ ও ফাসিকরা যাহা দাবী করে কোন শরয়ী প্রমাণ দ্ঘারা কোন মানুঃ হইতে সং্টিত হইয়াছে বনিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অবশ্য আল্লাহ্ ত'আলা আলৌকিকভাবে কখনও কখনও আওলিয়া কিরামের হাতে বে কোন বস্যুকে স্বর কিংণবা রৌপ্য পরিণত করেন আমরা উহা অস্বীকার করি না। কোন মু’মিন মুসলমান উহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে উহা কোন কারিগরীর মাষ্যচে সংখটিত হয় না। উহা কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়-ই সংখঢিত হয়। বর্ণিত আছে একবার হयরত হায়ত্য়াহ ইবৃন ওরাইহ মিস্রী (র) হইতে বে, তাঁহার নিকট একজন ডিক্ষুক আসিয়া কিছু ভিক্গ চাহিল। কিন্ুু তাহাকে দেওয়ার য়ত কিছুই তাহার নিকট ছিন না। অথচ, লে ভে অতিশয় দরিদ্দি উহা তিনি তীক্মভাবে অননুভব করিলেন। অতএব যমীন হইতে একটি কংকর ঊঠাইলেন এবং কিছুকণ উহা হাতের মধ্যে ঘুরাইয়া ভিক্ষকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেখা গেল উহা একটি স্বর্ণ। এই সশ্পর্কে অনেক ঘট্নাবনী বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলেন, কাকূন্ ইসূমে আযম জানিত উহার বদৌলতে সে সশ্পদশাनী হইয়াছিন। কিন্ু প্রথম ব্যাখ্যাই বিশ্ধ। কারূনের জবাবেই উন্তরে আল্লাহ ত'আলা বলেন ः

"‘লে কি ইহা জানে না বে তাহার পূর্বে আমি এমন বহ্হ সম্প্রদায় ধ্রংস করিয়াছি याহারা কাক্রা অপপকা ধনবन ও জনবনের অধিকারী ছ্রিন। অতএব তাহারা এই ধারণা কর্র «ে, সে আাল্লাহ্র প্রিয়জন। সুতরাং তিনি তাহাকে ধন-সম্পদ̆র অধিকারী করিয়াছেন। তাহা সশ্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিথী। নচেৎ আল্লাহ্ ত'আলা তাহার তুলনায় অধিক ধনবল ও জনবল সי্পন্ন লোকদিগকে ঞ্রংস করিতেন না। তাহাদিগকে জাল্লাহ্ ত'অালা কেবল তাহাদের কুফ্র ও অকৃত্্ততার কারণণ ধ্পংস করিয়াছিলেন। আর এই কারণণই ইরশাদ হইয়াছে :

আর তাহাদের অপরাধী ও পাপ্র অধিক্যের কারণণ তাহাদের অপরাধী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা ইইবে না। কাতাদাহ (র) على علم یندی এর जর্থ করিয়াছাছন
 জানিয়াই আমাকে ধন সশ্পদ দান করিয়াছেন। সুদ্দী (র) ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :
 জানিয়াই আমাকে ইহ্গ দান করিয়াছেন। আব্রুর রহামান ইব্ন यায়িদ ইব্ন আসাম (র) উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল্নাহ यদি আমর প্রতি সন্ত্ళ না थাকিতেন এবং আমাকে মর্যদাসম্পন্ন না জ!নিতেন, তবে আমাকে তিনি ইश দান করিত্তন না। বস্তুতঃ বে ব্যক্তি অझ्প- জ্ঞানের অধিকারী সে যখন ধন-সশ্পদের প্রামূর্य দেখে তথন সে ধারণা করে সত্য সত্য সে यদি ইহার যোগ্য তাহা না হইত তবে আল্লাহ তাহাকে এই প্রার্র দান করিতেন না।

##  



 সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবনে কামনা কর্রিত তাহারা বলিল, আহা কার্রনকে বে ऊ্রপ দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকে यদি তাহা দেওয়া হইত, প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান (৮০) এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল, তাহার্যা বলিল, ধিক তোমাদিগকে, याহারা ঈমান আানে ® সংকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্র পুরষ্কার ল্শেষ্ঠ এবং そौर्यশীল ব্যতীত হইা কেহ পাইবে না।

তাফ্সীর ঃ. আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন, কাল্রন একদিন জাকজমকের সহিত মহা সাজ্জজ্জ ও মহাপ্রতাপ্রে সহিত তাহার কাওমের নিকট বাহির হইল। যাহারা পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস কামনা করে এবং উহার সাজসজ্জা ও সৌন্দ্র্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহারা যখন তাহাকে এই অবস্থায় দেখিল, তখন আকাক্ষু করিয়া বলিল ঃ

[^2]"হায় ! আমরাও যদি কারূনের মত ধনঐশ্বর্যের অধিকারী হইতাম। বস্তুতঃ সে তো বড় ভাগ্যের অধিকারী। তাহাদের এই বক্তব্য যখন সুষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ত্তনতে পাইল, তাহারা বলিল ঃ

俍 আনিয়াছে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্র দেওয়া সাওয়াব ও পুরকার অধিক উত্তম। তোমরা কারূনের বেই ঐশ্বর্য দেখিতেছ পরকালে মু’মিন ও সৎ লোকগণ বেই পুরক্কার লাভভ করিবে উহা হইতে বহু গুণে উত্তম। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দগণের জন্য এমন সকল মহামূল্যবান পুরষ্ষার প্রস্তুত করিंয়া রাখিয়াছি, যাহা চক্ষু দর্শন করে নাই আর কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষ কল্পনাও করে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দলীল হিসাবে এই আয়াতটি পাঠ করিবার জন্য বলিবেন :

কোন মানুষ ইহা জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের আমালের বিনিময়ে চঙ্ষু শীতলকারী যে সকল বস্তু গুপ্ত রাখl ইইয়াছছ। (সূরা সাজ্দা: ঃ ১৭)
 ব্যতিত কেহই বেহেশ্তে লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এ বক্তবটি ও কার্রেনে কাওমের ঐ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বক্বব্যের অংশ। ইবন জরীর (র) বলেন, এই কলমে অর্থাৎ উচ্চারিত হয় যাহারা পার্থিব আকর্ষণ হইতে বিমুখ হইয়া পরকলেের প্রতি অনুরাগী হয়।
 অনুসারে ইহা আল্লাহর কথা।



অনুবাদ : (৮-১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তাহার প্রাসাদকেও ভূগর্ভে প্রোথিত কর্রিলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্র শাষ্তি হইতে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আচ্পরস্মায় সক্ষম ছিল না। (৮-২) পূর্ব দিন यাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল দেখিনে তো আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস কর্রেন। যদি আল্লাহ্ আমাদিগেরে প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকে. তিনি ভুগর্ভে প্রোথিত করিতেন। দেখিলে তো কাফিররা সফলকাম इয় ना।

তাফসীর ঃ আল্নাহ্ তা‘আলা কারূনের অহংকার গর্ব ও তাহার কাওমের শান শওকতের কথা উল্লে⿵খ করিয়া ইরশাদ করেন, তাহার এই অহংকারের দরূন তাহাকে তাহার অট্রালিকা ও প্রাসাদসহ আমি ধ্ধংস করিয়া দিয়াছি। বুখারী শরীফ বর্ণিত যুহরী (র) সালিম (রা)-এর সূত্রে তাঁহার পিতা ইইতে বর্ণনা করেন। রাসৃলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার লুসি ঝুলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে যমীনে ধসিয়া দেওয়া হইল, কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে ধসিতে থাকিবে। হাদীসটি জরীর ইব্ন যায়িদ হইতে সালিম (র)-এর সূত্রে হयরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতে ও অনুর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, নযর ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তি দুইটি সবুজ চাদর পরিধান করিয়া অহংকার গর্ব ভরে বাহির হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিকে আদেশ করিলেন ভূমি তাহাকে পাকড়াও কর। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধসিয়া যাইতে থ্যাকিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহ্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ হাসান।

হাফিয আবূ ইয়া’লা মুসিলী (র) বলেন, আবূ খায়সামা (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন্ মালিক (রা) ইंইতে বর্ণিত। তিননি বলেন, একদা তোমাদের পূববর্তী এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার उরে বাহির হইল। অতএব আল্লাহ্ ত‘আলা

ভূমীকে হুকুম করিলেন সে যেন উহাকে পাকড়াও করে। অতঃপর ভৃমি তাহাকে পাকড়াও করিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে ধসিয়া যাইতে থাকিবে। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মুনযির (র) তাঁহার "আল আজাইবুল গারীীবাহ" নামক গ্রন্থে স্বীয় সৃত্রে নাওফিল ইব্ন মাহিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নাজরানের মসজিদে আমি একজন যুবককে দেখিয়া তাহার প্রতি দেখিতে লাগিলাম, তাহার দৈর্ঘ তাহার পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য আমার দৃষ্টিতে বিষ্ময় সৃষ্টি করিয়াছিন। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সে আমাকে বলিল, তুমি আমার প্রতি এমনভাবে দেখিতেছ কি ? আমি বলিলাম, তোমার সর্বাঙীন সৌন্দর্যে আামাকে বিম্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা তনিয়া সে বলিল, থোদ আল্লাহই আমার সৌন্দর্যে বিম্মীত হন। তাহার এই বক্তব্যের পরই সে খাট হইতে আরম্ করিল এমনকি খাট হইতে ক্রমান্বয়ে এক বিঘত পরিমাণ হইন এবং এক আত্নীয় আসিয়া তাহাকে আন্তীনের মধ্যে ভরিয়া চলিয়া গেল। বর্ণিত আছে যে, কাক্রন হযরত মূসা (আ)-এর দু আয় ধ্ণংস হইয়াছিল। অবশ্যই তাহাকে ধ্বংসের কারণ যে কি ছিল উহাতে মত প্রার্থক্য রহিয়াছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত। একবার কারূন একজন অসতী স্ত্রী লোককে এই শর্ত্ত মাল দান করিল যে, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের সমাবেশে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করিয়া खনাইবেন, তখন তুমি ভরা মজলিসে তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে যে তিনি তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। অসতী त্ত্রী লোকটি যখন মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করিল, তখন তিনি প্রকম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং দুই রাক‘আত সালাত শেমে ক্তী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি তোমাকে সেই মহান শক্তিমানের শপথ দিতেছি যিনি সমুদ্র চিরিয়া পথ করিয়াছিলেন এবং ফির ‘আউনের উৎপীড়ন হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি আরো বহু প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন। তুমি কি কারণে আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছ ? তখন স্ত্রী লোকটি বলিল, আপনি যখন আল্লাহর শপথ দান করিয়া জ়িজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সত্য কথা বলিব। কার্মন আমাকে এই অপবাদ আরোপ করিবার জন্য এত মাল দান করিয়াছে। তবে আমি আল্লাহর নিকট ক্মা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার মহান দরবারে তাওবা করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিতেই হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে সিজ্দায় অবন্ত হইলেন। এবং কারূনকে তাহার অপকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিলেন, আমি ভৃমিকে নির্দেশ দিয়াছি, তুমি কারূনকে যেই শাস্তি দিতে আদেশ করিবে সে উহা পালন করিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) আদেশ করিলেন, সে যেন কারূন ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করিয়া দাওi নির্দেশের সাথে সাথেই উহা পালিত হইল।

কেহ কেহ বলেন, একদা কাক্রন জাকজমক ও আড়ম্বরের সহিত খচ্চরের উপর আরোহন করিয়া তাহার কাওমের উদ্দেশ্য বাহির হইল। সেও তাহার সেবক দল মৃল্যবান পোষাকে সজ্জিত ছিল। পথে হযরত মূসা (আ)-এর মাহফিলের এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। হযরত মূসা (আ) তখন বনী ইসরাঈলকে অতীত ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সমবেত লোকজন কার্রনকে আসতে দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিল। তাহারা বিস্ময়ের সহিত তাহার জাঁকজমক দেখিতে লাগিল। তখন হযরত মূসা (আ) কারূনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এইর্পপ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ কেন ? তখন সে বলিল, হে মূসা ! তুমি যদি নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়া মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাক, তবে আমি পার্থিব ধন সম্পদ দ্বারা তোমার উপর মর্যদার অধিকারী হইয়াছি। যদি তুমি রাজি হও তবে আমরা বাহির হইয়া আল্নাহর দরবারে দু‘আ করিব এবং তুমি আমার জন্য বদ্ দু‘আ করিবে এবং আমি ত্তোমার জন্য বদ্ দু‘আ করিব। দেখা যাক কাহার দু‘আ কবুল হয়।

মূসা (আ) তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন এবং কারুনও বাহির হইল। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি প্রথম ছু‘আ করিবে ? না আমি করিব ? সে বলিল, আমিই প্রথম দু'আ করিব। কার্দন দু‘আ করিল। কিন্তু তাহার দু‘আ কবূল ইইইল না। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, এখন আমি কি দু'আ করিব $3 স ে ~ স ম ্ ম ত ি ~$ জানাইল। হযরত মূসা (আ) স্ববিনয়ে বলিলেন, হে আল্লাহ্ ! আজ ভূমিকে হুকুম করুন, সে আজ আমার আদেশ পালন করে। আল্লাহ তা‘আলা অহীর মাধ্যমে ঢাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, আমি ভূমিকে হুকুম করিয়াছি। তথন হযরতত মূসা (আ) ভূমিকে বলিলেন, হে ভূমি! তুমি কার্রন ও তাহার দলবলকে পাকড়াও কর। আদেশ পাইয়া ভৃমি তাহাদের পাও পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পুনরায় পাকড়াও করিরত হুকুম করিলেন, ভূমি পুনরায় তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পুনরায় পাকড়াও করিতে নির্দেশ দিলে তাহাদের কাঁধ পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল।

অতঃপর মূসা (আ) তাহাদের ধন-ভান্ডার উপস্থিত করিতে হুকুম করিলেন ভূমি তাহাদের ধন-ভান্ডার উপস্থিত করিল এবং সকনেই উহা দেখিল। অতঃপর তিনি উহা ভূগস্থ করিত্ত বলিলেন। ভূমি ও উহাও পালন করিল। এবং তাহাদের সহ বনূ লওয়া স্থানে বিধস্থ করিয়া সমতল করিয়া ফেলিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, কার্দন ও তাহার দলবলকে ধসিয়া সপ্ত যমীন পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহাদিগকে প্রত্যহ তাদের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ভূমির নিচে ধসিয়া দেওয়া হয় এবং কিয়মাত পর্যন্ত তাহারা ধসিতে থাকিবে। এই প্রসংগে বহু .ইসরাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আমরা উহা ত্যাগ করিলাম।
ইব্ন কাছীর—৬৫ (৮-ম)

অবশেষে তাহার जর্থাৎ কাক্রনের এমন কোন সংঘবদ্ধ দল রহিল না বে যাহারা তাহার সাহাय্য করিয়া ধ্ণংস হইতে রক্ষ করিতে পারে আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারিন না। जর্থাৎ তাহার সশ্পদ ও লোক নষ্ষর কেইই আল্লাহর শাস্তি হইতে রেহাই দিতে পারিল না। এবং তাহার কোন উপকারে আসিল না।

গতকল্য কাক্রনকে সাজসজ্জায় দেখিয়া তাহার মত মর্য়াদা লাভের জন্য যাহারা আকাক্ষ করিয়াছিল :

তাহার বনিয়াছিন, হায় ! আমরা ও যদি ঐ র্রপ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইতাম যেমন কার্রন ধন-সম্পদ প্রাঞ্ত হইয়াছছ। বষ্থুত সে বড় ভাগ্যবান। কিষু তাহাকে যখন ধসিয়া দেওয়া হইন তখন তাহারা বলিতে লাগিল বে,


আল্নাহ তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্মা রিযিক প্রশস্ত করেন আর যাহাকে ইচ্ঘ সংকীর্ণ করেন। অর্থাৎ রিযিকের প্রার্যু কোন ব্যাক্তি আল্লাহর প্রিয়জন হইবার দলীল নহে। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ম প্রূর রিযিক দান করেন আর যাহাকে ইচ্মা তাহার রিযিক সংকীর্ণ করেন। ইহার গূঢ় রহস্য ও হিকমত কি, উহা আল্লাহ-ই জানে না। হযরত আদ্লুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইত্ত একটি মারষূ হাদীসে বর্ণিত ঃ


"আল্লাহ্ ত‘আলা তোমাদের রিযিকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে আখ্লাকও বিতরণ করিয়াছেন। কিষ্ু আল্gাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহাকেও মাল দান করেন আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকে দান করেন। কিত্ুু ঈমান কেবল তাহাকেই দান করেন যাহাকে তিনি তালবাসেন"।
 মেহের্বাণী না থাকিত তবে আমরা ও কার্রননের ন্যায় ঞ্পংস হইয়া যাইতাম। কারণ আমরা তাহার মত হইতে চাহিয়াছিলাম।



 উহার প্রমাণ হইল । ।-কে যবর দিয়া পড়া হয়। কিন্নু ইব্ন জরীর (র) ইহাকে দুর্বল মত বলিয়া প্রকাশ কর্রিয়াছেন। কিত্ত্র প্রকৃপক্ষে ইহা দুর্বল বলা যায় না। ইহা শক্তিশালী মত
 হইয়াছে। এবং ইহা শ্রুত হিসাবে লিপিবদ্ধ ইইয়া থাকে। ইহার উত্তর এতটুকু বলা यাইতে পারে বে, বাক্যের গঠন প্রণানীর ব্যাপারে আররী শদ্দের আররী ভাষারীতিই গহণব্যোগ্য। এই হিসাবে উক্ত মত গ্রহণবোগ্ হইতে পারে। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার जর্থ হইল ' 'اَلَمْ تَرَّ অর্থা পৃথক পৃথক দূইটি শব্দ s, শশ্দটি বিষয় প্রকাশের জন্য কিংবা সতর্কতা করিবার
 বলেন, উল্লেখিত অর্থ কয়টির মধ্যে কাতাদাহ (র) যে অর্থ বর্ণনা কর্রিয়াছেন উহাই অধিক গ্রহণব্যোগ্য। তিনি নিম্নের কবিতা এই মতের দনীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।


जाহারা দুইজন (কবির দুই त্র্রী) আমার নিকট তালাক প্রার্থনা করিল, যখন আমার যাল কৃ刀িয়া গিয়াছহ। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা আমার নিকট একটি অবাঞ্তিত কथা cেশ কন্রিয়াছ। তোমরা কি দেখ না যাহার ধন-সম্পদ থাকে সচ্ছলতা ও প্রার্ম্य থাকে সে সকলের প্রিযজন হয়, কিন্দু বেই ব্যক্তি দারির্রের শিকার হয় সে বড় কट্টের জীবন যাপন করে। অর্থ কবিতায় "


অनুবাদ ঃ (b-) ইহা আখিরাত্র সেই জবাস, याহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদিগের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইঢে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না, তভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (৮৪) বে কেহ সৎকর্ম করে সে তাহার কর্ম অপেক্রা উত্ত্ম ফন পাইবে। অর মে মন্দ কাজ করে সে তো শাস্তি পাইবে কেবল তাহার কর্ৰ্মর অনুপাতে।

তাকসীর ः আল্ধাহ্ ত'অানা ইরহশাদ করেন, পরকালের আনন্দ অসীম নিয়ামত কেবল তাঁহার ন্ম ও বিনয়ী বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট কর্রিয়াছেন। যাঁহারা দুনিয়ায় স্বীয় जহংকার ও বড়ত্ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না এবং ফিৎনা ফাসাদের কামনা ও


 जহংকার করা। আার ফাসাদ ইইল অন্যায়খাবে অপরেরের মাল ছিনিয়ে নেওয়া। ইব্ন

 বলেন, ওয়াকী (র) হयরত আनী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন :


কোন ব্যক্তি যদি ইহা পসন্দ করে যে তাহার সংগীর জুতার ফিতা অপেক্ষা তাহার ফিতা সুন্দর হউক, উত্তম হউক তবে সেই এই :

আয়াত্র অন্তুকুক্ত হইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ও অহংকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে। হযরত আলী (রা)-এর এই মত কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তাহার ঘারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশ উদ্দে,শ্য থাকে। নিসন্দেহে ইহা নিন্দিত। বেমন নবী করীম (সা) হইতে বিখ্দ হাদীলে বর্ণিত রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"অামার নিকট অহীর মাধ্যমে হকুম করা হইয়াছে বে, তোমরা বিনয় অবলষ্বন করিবে অতএব কেহ যেন কাহারও উপর গর্ব না করে জার না বেন কেহ যুলুম করে"।

অবশ্য যদি কেহ সৌন্দর্য লাভের জন্য উত্তম পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্মাহ্র রাসূল! আমার চাদরটি সুন্দর হউউক, আমার জুতা জোড়া, সুন্দর হউক, আমি তো ইহা পসন্দ করি। তবে কি ইহা ও অহংকার ইইবে ?রাসূলুল্লাহ
 সৌন্দর্যময়, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন ।
 দরবারে নেক কাজসহ উ’্পস্থিত হইবে, তাহার জন্য তাহার নেক আমল অপেক্ষা উত্তম বিনিময় লাভ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্র বিনিময় বান্দার নেকআমল অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ তো বহুগুণ বেশী বিনিময় দান করিবেন । ইহা আল্মাহর অনুগ্রহের স্থান । ইরশাদ হইয়াছে :

-•••••
यাহারা অসৎ কাজ লইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে কেবল তাহাদের আমলের বিনিময় ও শাস্তি দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে না। কারণ আল্লাহ কাহার ও প্রতি যুলুম করেন না । ইহা হইল ইনসাফের স্থান।


AV



অনুবাদ ঃ (৮৫) यিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়া আনিবেন। বল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে? (৮-৬) ছুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং ঢুমি কখনও কাফিরদিগের সহায় হইও না। (৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহ্র আয়াত অবতীর হইবার পর উহারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুনি হইতে বিমুখ না করে, ঢুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না। (৮৮) ছুমি আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন ইলাহ্কে ডাকিও না, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ্র সত্তা ব্যতিত সমস্ত কিছুই ধ্নংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং ঢাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা তাঁহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে মানুষের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করিবার জন্য, রিসালাতের দায়িত্ প্ৗৗছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদও দান করিয়াছেন যে, অচিরেই কিয়ামত দিবসে তাঁহাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া রিসালতের দায়িত্ পালন করিয়াছেন কিনা উহা জিজ্ঞাসা করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে :

 কিয়ামত দিবসে তোমাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত "́রিবেন এবংং তোমার দায়িত্ণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

याशाদের थ্রতি রাमूल প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আম্মি জিজ্ঞাসা করিব। আর রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা করিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে :
 রাসূলগণকে একত্রিত করিবেন, তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের উম্মাতের পক্ষ হইতে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? আরো ইরশাদ হইয়াছে :
, আর কিয়ামত দিবসে নবীগণকে ও শহীদগণকে আল্gাহর দরবার্ উপস্থিত করা হইবে।

 "হে মুহাম্মদ, (সা) আল্লাহ্ অবশ্যাই তোমাকে বেহেশতে পৌৗঁছাইয়া দিরেন এবং কুরজান সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন । হাকাম ইব্ন আবান (র), ইকরিমাহ (র)-এর মাধ্মে হযরত
 ইমাম যুহরী (র) হইতে ও অনুক্রপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হयরত ইবন আব্dাস (র)
 প্রতি কুরআানের বাণী প্পীছান ফ্র্য করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবেন। ইবন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত।
 দিবসে জীবিত করিবেন। ইকরিমাহ, আতা, সাঁদ ইব্ন জুবাইর্, আবূ কুয‘আহ, আবূ মালিক, आবূ সালিহ (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণিত। হাসান (র) আলোচ্য আয়াত্র তাফসীর প্রসংপে বলেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ ত'অালা কিয়ামত দিবসে তাহাকে জীবিত করিবেন এবং বেহেশত্ দাথিল করিবেন। হযরত আা্বাস (রা) হইতে উল্লেখিত তাফস্সীর ছাড়া অन্য তাফসীরও বর্ণিত আছে। বেমন ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ

 "ইইতে তাহারা ঢোমাকে বাহির করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী (র) তাহার সুনান গ্ত্ত, ইবন জরীর (র) ইয়ালা ইব্ন উবাইদ (র) হইতে অনুক্রপ বর্ণনা কর্রিয়াহছন। আওखী (র)


 জন্মভূম্ ম মকায় প্ौौঁাইয়া দিব।

ইবন आবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস, ইয়াহৃইয়া ইব্ন चिরায়, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, आতিয়্যাহ ও যাহ्হাক (র) হইতে ও অনুন্রপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। ইবন আবূ হাতি (র) বলেন, আমার পিতা ..... याহহহাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) যখন হিজরতের উদ্দেল্যে পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইয়া জুহফা নামক স্থান পৌঁছিলেন, মক্কার প্রতি অতিশয় অাৃৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তখন এই আয়াত नायिি হইন ः

বেই মহান সক্তা তোমার প্রতি পবিত্র কুরানকে ফরর্ করিয়াছেন তিনিই পুনরায় তোমাকে মক্কায় পৌছিইয়া দিবেন। যাহ्হাক（র）－এর মন্ত্যা দ্যারা বুবা যায় বে আা়াতটি মাদানী，यদিও সামপ্রিকভাবে সূরাটি মাকী।

ইবุন आবূ शাতিম（র）স্বীয় সৃত্রে নু＇আইম আযকারী（র）হইতে বর্ণনা করেন，

 তাফসীরটি তাহাদের এই তাফসীরের্র অনুক্রথ। কারণ বাইতুল মুক্巾াদালের ভূমিতেই কিয়ামত সংখতিত ইইবে।

অবশ্য دـَتْ শণ্দের উল্লেখিত একাধিক বিভ্ন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি মীমাংসা ও হইতে পারে। जর্থাৎ মূল অর্থ ‘কিয়ামত’ স়াব্যু কনিয়া অন্যান্য ব্যাখ্যা সমূহকে ইহার जনুরুপ কর্木া সষ্যব। ব্যেন হযরত ইবনে আব্বাস（রা） করিয়াছেন। অর্থাৎ অল্লাহ হযরত মুহাম্（সা）－ক্কে মক্কা বিজয্যের মাধ্যমে তथায় পৌছইইয়া দিবেন। আর ইবন আব্বাস（রা）এর মতে ইহা রাসূনুল্মাহ（সা）－এর ইন্তিকাল

 নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। হযরত ইব্ন আববাস（রা）হযরত উমর（রা）－এর উপগ্হিত্তিই উল্লেথিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং হযরত উমর（রা）কোন ন্নিমত পোষণ করেন নাই। বরং তিনি বলিলেন，তুম যাহা জান আমি আমি হইতে পৃথক কিছ্ম জানি না। আর এই কারণেই হযরত ইবৃন আব্বাস（রা）কখনও করিয়াছেন। আবার কখন ও ইহার অর্থ করিয়াছেন，কিয়ামত। ভেহেহু কিয়ামত মৃত্যুর পরে সংখটিত হইবে। आবার কখনও ১－in এর जর্থ কর্রিয়াছেন，বেহেশত। কারণ， রিসালতের দায়িত্ পালন করিলে，মৃহ্যু ও কিয়ামত সংঘটিত হইবার পর উহার পুরক্র হিসাবে বেহেশত নাভ করিবেন।
 লোক তোমার বিরোধিতা করে এবং কাওম্মের যাহারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও যাহারা তাহাদের অনুসরণ করে তাহাদিগকে তুমি বলিয়া দাও，তোমাদের ও আমার মধ্যে কে হেদায়াতথ্রাক্ত ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী আমার খতিপালক উशা ভান জানেন， আর অচিরেই তোমরা ইহ জানিতে পারিবে বে，কে ুভ পরিণামের অধিকারী হইবে দুনিয়া ও আখিরাতে কে সাহাযযপ্রা木্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্র অ‘আলালা তাঁহার খ্রিয়

রাসূল (সা) ও তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যেই অসাধারণ নিয়ামত দান করিয়াছেন তাঁহার রাসূল (সা)-কে উহা স্মরণ করাইয়া ইরশাদ করেন ঃ
 নাই যে, তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করা হইবে, তুমি অহী প্রাপ্ত হইবে।
 বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ জনুগুহ করিয়া ঢোমার টপর অহী নাযিন করিয়াছেন। আর
 তুমি কাষিিরদের সমর্থনকারী হইবে না। বরং তাহাদের সাহাय্য সমর্থন হইতে পৃথক থাকিবে, তাহাদের বিরোধিতা করিবে।
 আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছছ তখন এমন যেন না হয় ভে তাহারা তোমার আদেশ সমূহ পালন করা হইতে বিরত রাাখ। অর্থাৎ তাহাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত ?ইইয়া তুমি যেন আল্লাহর বাণী সমূহের প্রচার হইতে বিরত না থাক। বরং তুমি তোমার দায়িত্ণ পালন করিয়া যাইবে। তাহাদর বিরোধিতা কোন পরোয়া করিবে না। আল্লাহ তোমার সাহাय্য করিবেন এবং অন্যান্য সকল দীনের উপর তোমার দীনকে বিজয়ী করিবেন।
 ইবাদতের্র প্রতি আহর্বান করিতে থাক। আর মুশ্শরিকদ্দের অন্তর্ভুক্ত হইও না"।
 কাহাকেও ইবাদ্র করিও না, তির্নি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি ব্যতিত ট র কেহ ইবাদতের ভ্যো্যই নহে।
 ধ্পংস হইবে। চিরজীবি, চিরস্থায়ী সত্তা কেবন তাঁহার সত্ত। অন্যান্য সকন মাখলূ< মৃত্যু বরণ করিবে। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :

পৃথিবীর সকন প্রাণীই ঋ্বংস হইবে, অবশিষ্ট থাকিবে কেবল তোমার প্রতিপালকের
 শক্রের অর্থ মুখমভল নহে। বরং এখানে পূর্ণস্ত্তা বুঝান হইয়াছে।
 এর সৃত্রে হयরত আবৃ হরায়া (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কবি লবীদ সর্বাপপকা অধিক সত্য কথা বলিয়াছে ঃ
ইব̣ন কাঘীর—৬ (৮-)


 আল্লাহর সভ্রুষ্টি কামনা করা হয় উহার সাওয়াব जবশিষ্ট থাকিবে। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ গ্্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন জর্রীর (র) বলেন, যাহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহারা কবির এই কবিতা দनীল হিসাবে পেশ করেন।

"আমি আমার অগণিত পাপের জন্য বান্দার প্রতিপানকের নিকট ক্া প্রার্থনা করিতেছি যাঁহার নৈকট্য ও সত্রুষ্টি লাভের উল্mে্য করা হয় এবং এই উদ্দশ্য কৃত আমলের বিনিময় ও তাহার নিকট প্রাभ্য"। তবে এই মতের পূর্ববর্তী মতের সহিত কোন বিরোধ নাই। কারণ পরবর্তী মতনুসারে আয়াতের অর্থ হইল, সকল আমলই़ বাতিল কিন্ম বেই সকল নেক আমল দ্রারা আল্লাহ্র সন্ত্টিষ্টি উc্দেশ্য হয় আল্লাহর কাছে উহার বিনিময় অবশিষ্ট থাকে। আর পূর্ববর্তী মতানুসারে আয়াতের অর্থ হইল, সকল বস্ষুই ধ্ঞংস হইয়া যাইবে অবশিষ্ট থাকিবে কেবনমাত্র আল্লাহর সত্তা। তিনিই আউয়ানও আখির অর্থাৎ সবকিছুর্র আগগও তিনিই এবং সবকিছুর পরেও তিনিই। আবূ বক্র আা্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া তাঁার "আত্তাফাক্কুর ওয়াল ইতবার" নামক কিতাে উল্লেখ কর্রিয়াছেন, আহমাদ ইবৃন মুহাশ্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ..... আবূন ওয়ানীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদুল্নাহ ইবন উমর (রা) যখন তাহার অন্তর্রকে নতুনভাবে ওয়াদাবদ্ধ করিতে ইচ্ঘ করিতেন তখন তিনি বীরান স্থানে গমন করিতেন এবং দ্বরে দড্ডায়মান ইইতে অতি চিত্তাযুক্ত স্বরে বলিতেন, কোথায় তোমার বাসিন্দারা।


 তে তিনিই আর 'কিয়ামত দিবসে ঢোমাদ্রের সকনরেই ঢাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এবং তিনি তোমাদের সকলের ভানমন্দের বিনিময় দান করিবেন।

# তাফসীর ; সূরা আল-আনকাবূত 

[भবিত্র মক্কায় অবতীণ]


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে




অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম; (২) মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান आনিয়াছি, এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে। (৩) আমি তো ইহাদিগের পূববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম, আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন, কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যাবাদী। (8) যাহারা মন্দকর্ম.করে তাহারা কি মনে করে যে তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদিগের সিিদ্ধান্ত কত মন্দ!

তাফসীর ঃ মুকাত্তাআত হর্রফ সস্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্কারিত আলোচনা হইয়াছে :

ঐ সকল সু’মিনগণ कি এই ধারণা করিয়া বসিয়াছে যে, "আমরা ঈমান আনিয়াছি" এই কথা বলিলেই তাহারা মুক্তি লাভ কর্রিবে? আর তাহাদের পরীক্ষা করা হইবে না?" প্রশ্নটি নেতিবাচক। অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'জালা তাঁহার মু’মিন বান্দাপণকে তাহাদের ঈমানের পরিমাপে অবশ্যু পরীক্ষা করিবেন। বেমন বিওদ্ধ হাদীসে বর্ণিত :


"সর্বাপপক্ণ কঠিন পরীক্কার সম্মুখীন হন আম্বিয়ায়ে কিরাম। অতঃপর যাহারা সৎলোক অতঃপর পর্যায়ক্রন্ম যাহারা নিম্নশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ। দীন পালনের মানদণ্ের ভিত্তিতেই পরীক্মা সহজ কিংবা কঠিন হয়। यদি কাহারও দীনদারী মযবূত হয় তবে जাহারা পরীক্ষাও অধিক হয়।"

উল্লেখিত আয়াত বিষয়বস্থু নিন্নের আয়াতের বিষয়বস্থুর অনুর্র । ইরশাদ হইয়াছেঃ


তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, অথচ, আল্লাহ্র এখনও প্রকাশ্যভাবে ইহা জানিতে পারেন নাই যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদে অংশগ্গহণ করিয়াছে আর কাহারা ধৈর্যধারণকারী? সূরা বারা’আতেও অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা বাকারায় ইরশাদ হইয়াছে :


"তোমরা কি সহজেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়া ধারণা করিয়াছ? অথচ, এখনও তোমাদের পৃর্ববর্তীণণ বেইর্রপ কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সমুখীন হইয়াছিন উহার সম্মুখীন তোমাদের হইতে হয় নাই। তাহাদেরকে ক্ষুধা ও শারিরীক দুঃখকষ ভোগ করিতে হইয়াছিল আর এমনভবে প্রকম্পিত হইয়াছিল বে তাহাদের রাসূল এবং ৫ সকল লোক যাহারা তাহারা সহিত ঈমান আনিয়াছিন তাহারা বলিতে লাগিল আল্মাহর সাহাय্য কবে আসিবে? জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র সাহায় নিকটবর্তী"। (সূরা বাক্রা ঃ ২১৪)

এখানেও ইরশাদ হইয়াছে :


তাহাদের পূর্ববর্তী মু’মিনদিগকে আমি পরীক্ষা করিয়াছি। অতএব এখনও তিনি ঐ সমস্ত লোকদিগকে যাহারা স্বীয় ঈমানে সত্য, তাহাদিগকে অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে জানিয়া লইবেন আর যাহারা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী তাহাদিগকেও জানিবেন ।

আহলে সুন্নাত আল-জামায়াত এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, আল্মাহ্ তা‘আলা পূর্বে যাহা সংঘটিত হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এবং যাহা হয় নাই, হইলে কেমন হইত উহার সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। এই কারণণ হযরত
 "যেন আমি দেখিতে পারি"। কারণ " رو " "দেখা’ ইহার সম্পর্ক হয় । বিদ্যমান বস্তুর সহিত। আর ‘علـم ' ইহার সম্পর্ক বিদ্যমান ও অবিদ্যমান সকল বস্তুর সহিত।


না কি যাহারা অপকর্ম করিতেছে তাহারা এই ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমার আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। অর্থাৎ যাহারা ঈমান় আনয়ন করে নাই তাহারা যেন এই ধারণা পোষণ না করে যে, তাহারা পরীক্ষা ও বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। কারণ ইহার পর আরো অধিক কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ আসন্ন। বস্তুত তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে তাহা অতিশয় জঘন্য ।


অনুবাদ : (৫) যে আল্লাহ্র সহ্তিত সাক্ষাতকার কামনা করে, সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্র নির্ধারিত কাল আসিবেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬) য়ে কেহ সাধনা

করে সে তো নিজের জন্যই সাধনা কর্রে, আল্লাহ ঢো বিশ্বজগতে হইতে অনপেক্ষ। (৭) আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্স করে, আমি নিচয়ইই তাহাদিগের মন্দকর্মঔলি মিটাইয়া দিব এবং ঢাহাদিণগের কর্ম্রন উত্তম ফল্ন দান করিব।

তাফ্সীর ः আল্gाহ् ত'আলা ইরশাদ করেন : ব্যক্তি পরকালে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের আর্শা পোষণ করে, সৎকর্ম করে এবং আল্নাহর নিকট বিপুল বিনিময়ের আশা পোষণ করে, আল্লাহ্ তাহার আশাকে অবশাই পূর্ণ করিবেন এবং তাহার আমলের পূর্ণ বিনিময় দান করিবেন। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের দু আা ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং বিশ্বের সব কিছুই দেখেন। जতএব তাহাদের কোন প্রার্থনা বৃथা যাইবে না, কোন আমল বিফল হইবে না। ইর্রশাদ হইয়াছছ :
 আসিবে, তथन তিনি তাহাদের কর্ম বিনিময় দান করিবেন, তিনি বড়ই শ্রবণকারী ও মহা জ্ঞান। তাহাদের সকল দু'আ তিনি ওনেন ও সকল কর্মকাঙ সম্পক্কে জানেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি উহার বিনিময় দান করিবেন।


 ঊপকার সেই ভোগ করিবে। উহাতে আল্লাহৃর কোনই লাভ নেই। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের কোন কাজেরই মুখাপেক্ষী নহেন। যদি বিশ্বের সকল মানুষ মুতাকী পরহিযগার হইয়া যায়, তবে ইহা আল্নাহ্র সায্যাজ্যের একটু বৃদ্ধি করিবে না। এই কারণণই ইর্রশাদ হইয়াছে :
 বে-নিয়ায, "তিনি কাহারও মুখপেপ্পী নহেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, "তরবারী চালনার নামই জিহাদ নহে বরং ব্যই ব্যক্তি জীবনে কোন দিন তরবারী চালনা করে না সেও জিহাদ অংশ গ্রহণকারী হিসাবে বিবেচিত ইইতে পারে।"

বস্তুত আল্লাহ্ তাআলা ঢাহার বান্দাগণণর সমস্ত আমল হইতে বেনিয়াজ, তাহা সত্ত্ৰে তিনি স্বীয় বান্দাগণকক তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন এবং তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র আমলও তিনি গহণ করেন এবং দশ হইতে সাতাশ্তণ সাওয়াব দান করেন। অথচ, কোন ఆনাহ করিলে কেবল একটি ঔনাহরই শাস্তি দিবেন কিংবা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

"আল্লাহ্ এক বিন্দু পরিমাণ অবিচারও করিবেন না। তিনি নেকীকে বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বিরাট বিনিময় দান করিবেন"। এখানেও অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে :


যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর ন্নক আমল করে, आমি অবশ্যই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিব আর তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দনি করিব।


 কর্রিতে। তবে উহারা यদি তোমার উপর বল থ্রয়োপ করে, আমার সহিত এমন কিছ্ম শরীক করিতে, যাহার সশ্পক্কে ঢোমার কোন জ্ঞান নাই। তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি ঢোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কি করিতেছিলে। (৯) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই ঢাহাদিগকে সভকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভূক্ত করিব।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত আা্লাহ্ তা'আলা তাঁহারা বান্দাদিগকে তাওহীদের আদর্শকে মযবূত করিয়া ধারণ পৃর্বক তাহাদের পিতামাতার সহিত সদ্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ মানু<ের অস্তিত্ণ লাভের জন্য পিতামাতা প্রধান উপায় এবং সন্তানের প্রত তাহাদের বহু ইহ্সান ও অনুগুহ। পিতা তাহাদের যাবতীয় ব্যয়তার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং মাতা তাহাদিগকক স্নেহ মমতা দ্বারা লালন-পালন করিয়া থাকেন। তাহাদের এই অনুন্রহের কারণে তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান ও তাঁহাদের সাথে সদ্ববহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াহে। ইরশাদ হইয়াছে:



"আর তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন যে তাঁহাকে ব্যতিত আর কাহারও ইবাদত করিবে না। আর পিতামাতার প্রতি সদ্ববহার করিবে। যদি তাহাদের একজন কিংবা তাহারা উভয়ই তোমার কাছে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগকে ‘উফু’ ও বলিবে না আর ধমকও দিবে না আর তাহাদের সমীপে সম্মান ও আদবের সহিত কথা বলিবে আর তাহাদের জন্য অনুগ্রহের সহিত বিনয়ের বাহু অবনত করিবে এবং এই দু‘আ করিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাহাদের প্রতি তেমনি অনুগ্রহ করুন যেমন অনুগ্রহ করিয়া তাহারা \শশশবককালে আমাকে লালন-পালন করিয়াছিল"। সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪) পিতামাতার ইহসান ও অনুগ্রহের বিনিময় হিসাবে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অনুগ্মহ করিবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআআলা সন্তানকে এই হুকুম দিয়াছেন :


আর यদি তাহারা (পিতামাতা) এই চেষ্টা করে যে, তুমি যেন আমার সহিত শরীক কর, যাহার কোন জ্ঞান তোমার নাই। তবে তুমি তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ তোমার পিতামাতা যদি মুশরিক হয় এবং শিরক করিবার জন্য তাহাদের অনুকরণ করিবার তোমার প্রতি বল প্রয়োগ করে তবে এই বিষয়ে কোন প্রকার অনুকরণ করা যাইবে না। এই বিষয়ে তাহাদের নির্দেশ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিয়ামত দিবসে তোমরা সকলেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে, তখন আমি তোমাদিগকে স্বীয় দীনের উপর ধৈर্যধধারণ করিয়া থাকিবার জন্য তোমাদের পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিব এবং সৎলোকদের দলের সহিত তোমাকে একত্রিত করিব। তোমার মুশরিক পিতামাতার সহিত নহে। यদিও পিতামাতাই পৃথিবীতে তোমার সর্বাপেক্ষা আপন জন ছিল। কিন্তু কিয়ামত দিবসে সেই সকল লোকদের সহিত হাশ্র ইইবে যাহাদের সহিত পৃথিবীতে ধর্মীয় সম্পর্ক সম্পতি ছিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছেঃ


যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে নেনক ও সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত করিব। ইমাম তিরমিযী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... সাদদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বীয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, তাহার আম্মা তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ কি তোমাদের স্বীয় আম্মার সহিত

সদ্ব্যবহার করিতে হকুম করেন নাই? আল্মাহর কসম, আমি খাবারও খাইব না, তুমি ঈমান ত্যাগ করিয়া আমার ধর্মাবলম্বন করিবে। রাবী বনেন, অতঃপর পরিবারের লোকজন তাহাকে জোরপূর্বক খাবার খাওয়াইত। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

"আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্য্যবহার করিবার নির্দ্রশ দিয়াছি যদি তাহারা তোমাকে আমার সহিত শিরক করাইবার জন্য চেষ্টা করে, তবে তখন তাহাদের অনুকরণ করিবে না"। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা একটি হাসান সহীহ হাদীস।




অনুবাদ : (১০) মানুষের মষ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি। কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন উহারা নিগৃহীত হয়, তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্র. শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিনেন উহারা বলিতে থাকে, আমরা তো তোমাদিগের সংগেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণণ যাহা আছে, আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন। (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মুনাযিক।

তাফসীর ঃ যেই সকল লোকর অন্তরে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই অথচ, তাহারা মুখে ঈমানের দাবী করে ঐ সকল মিথ্যাবাদী লোকদের কিছু অবস্থার কথা আল্মাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহর রাহে দুনিয়ায় যখনই তাহারা কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন তাহারা উহাকে শাস্তি মনে করিয়া ইসনাম হইতে বিমুখ হয়। ইরশাদ হইয়াছে :

ইব্ন কাছীর——৭ (৮ম)


কিছू লোক এমনও আছে যাহারা মুখে তো এই কথা বলে, আমরা উমান আনিয়াছি কিত্তু যখন আল্লাহর পথে কষ্টের সমুখীন হয়, তখন তাহারা মানুভ্রে দেওয়া কষ্টেকে আল্লাহর শাস্তির সমতুল্য মনে করে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন ঐ সকল লোক কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা ইসলাম হইতে বিমুখ হয়। উলামায়ে কেরাম হইতে আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আয়াতে বিষয়ব্থু নিন্নোর আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে :


কিছू লোক এমনও আছে যাহারা এক পার্ব্বে দাড়াইয়া আল্লাহ্র ইবাদত করে, যদি পার্থিব কোন লাভ হয় আয়েশ আরাম ভোগ করিতে পারে তবে তো শান্ত ও আশ্বস্ত হইয়া যায় আর যদি বিপদ ও পরীীক্ষার সমুথীন হয় তবে বিমুখ হইয়া পড়ে। .... ইহা হইল চরম পথష্রষ্টতা। (সূরা হাজ্জ ঃ ১১-১২)

অতঃপর ইর্রশাদ ইইয়াছে :
 প্রতিপানকের পক্ষ হইতে সাহায্য আগত হয় তবে তাহারা বলে, আমরা তোমাদের অর্থাৎ মুসলমাগণণর সাথেই আাছ। जর্থাৎ যদি তাহারা মুসলমাদের বিজয় দেখে এবং গনীমতের মাল লাভ করিতে দেখে তবে তাহারা বলে, সত্যসত্ই তাহারা মুসনমান এবং তাহাদের দীনী ভাই। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াহে :


যাহারা তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকে, অতঃপর তোমাদের বিজয় হয় তবে তাহারা বলে আমরা কি তোমাদের সহিত ছিলাম না? আমরা অবশ্যই ছিলাম অতএব আমরা গনীমতের মালের অংশ লাভ করিব। আর যদি কখনও কাফিররা বিজয়ের অংশ লাভ করে, তবে তাহারা তাহাদের নিকট গিয়া বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয় হইতেছিলাম না? আমরা কি সুযোগ দিয়া তোমাদিগকে মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই? (সূরা নিসা ঃ ১৪১)

## আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

## 


"স্ষ্বত আল্মাহ্ তাআলা মুসলমানগণকক বিজয়ী করিবেন কিংবা তাহার পক্ হইতে মুনাফিকদের প্রতি কোন শাস্তি অবতীণ করিবেন। তখন তাহারা মনে যাহা কিছু গোপন করিয়াছিন উহার ঊপর নজ্জিত ও অনুতণ্ঠ হইবে"। (সূরা মায়িদা ঃ ৫২) আলোচ্য আয়াত আল্gাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন :
 প্রতিপানকের পক্ষ ইইতে সাহায্য আসিয়া পড়ে তবে অবশ্যই বননে আমরা তোমাদের সাথেই আাি।
 মুসলমানদের সংগে थাকিবার্র ও তাহাদের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিবার কথা বলে কিত্তু আল্লাহ্, তে সমণ বিশ্বের অন্ত্যামী। তিনি প্রকাশ্য গোপন সব কিছুই জানেন।


आর আল্ধাহ্ ঐ সকল লোকদিগকেও জানেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর যাহারা মুনাফিক তাহাদিগকেও তিনি জানেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ দুঃখকষ্, সুখ শাা্তি দ্মার মানুষকে পরীক্ষ করেন। এইতাবে দুঃখ কষ্ট ও সুখ শান্তি উভয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করে আর যাহারা কেবন সুখ লাভ করিবার মানসেই তাহার বাহিক আনুগত্য প্রকাশ করে जাহাদের মধ্যে পার্থক্য সুম্পষ্ট হইয়া উঠে। ভেনম অন্যার ইরশাদ হইয়াছছ :

"আর আমি অবশাই তোমাদিগকে পরীক্ত করিব, যেন তোমাদদর মধ্যে যাহারা মুজাহিদ আর यাহারা ধৈ্ধ্য-ধারণকারী তাহাদিগকে সুস্পষ্তাবে জানিতে পারি। (সূরা মুহাম্মদ: ৩ゝ)

উহ্দদ যুক্ধে মুসলমানগণণর বড়ই পরীষ্ষা দিতে হইয়াছিন।.আল্লাহ্ ত'আলা ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ কর্য়া়াছেন :


আল্লাহ্ তা'অালা মু’মিগণকে ঐ অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখিবেন না ল্যে অবস্থার উপর তোমরা এখন আছ যাবৎ না অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিবেন। (সূরা আলে-ইমরান \%.১৭৯)


অনুবাদ ঃ (১২) কাফিররা মু’মিনদিগকে বলে আমাদিগের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদিগের পাপ ভার বহন করিব। কিন্ত্র উহারা তো তাহাদিগের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৩) উহারা নিজেদিগের ভার বহন করিবে এবং নিজদিগের বোঝার সহিত আরো কিছ্ম বোঝা। তাহারা যেই মিথ্যা উজ্জাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখিত আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন, কুরাইশদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদিগকে কুরাইশ কাফিররা বলিল, তোমরা তোমাদের নতুন ধর্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের ধর্মাবলস্বন কর এবং আমাদের পথ ধর।
, আমরা তোমাদিগকে ধর্মত্যাগ করিয়া আমাদের পথ অনুসরণ করিবার যেই পরামর্শ দিতেছি এই পরামর্শ গ্রহণ করায় যদি গুনাহ হয়, তবে উহা

 আল্লাহ্ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন :

ঐ সকল কাফিররা গুনাহর বোঝা বহন করিবার যেই প্রতিশ্শুতি দিতেছে, বস্তুত তাহারা উহার কিছুই বহন করিতে সক্ষ্ম হইবে না। তাহারা মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হইয়াছে :

যদি কোন ভরাক্রান্ত ব্যক্তি কোন পাপের বোঝা বহন করিতে কাহাকেও ডাকে তবে উহার কিছুই বহন করিবে না, সে তোমার অতিঘনিষ্ট আग়্ীয় হইলেও না। (সূরা ফাতিরঃ১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
" করিবে না यদিও তাহাদের্র পারস্পরির দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে"। (সূরা মা‘আরিজঃ ১০-১১)
 বোঝা বহন করিবে আর তাদের বোঝার সহিত আরো অনেক বোঝাও বহন করিবে।

অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা ঐ সকল কাফির সর্দারদের সম্পর্কে সংবাদ জানাইয়াছছন, যাহারা কুফর ও গুমরাহীর প্রতি আহবান করিত। কিয়ামত দিবসে তাহারা নিজ্জেদের কৃতপাপ সমূহের বোঝাও বহন করিবে এবং অন্যান্য মানুষকে যে গুমরাহ করিয়া পাপ করিয়াছে সে বোঝাও বহন করিবে। কিন্তু গুমরাহ লোকদের পাপ একট্রও কম করা হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


ঐ সকল কাফির সর্দাররা তাহাদের নিজেদের কৃতগুনাহ পরিপৃর্ণভাবে বহন করিবে আর যাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে তাহাদিগকে গুমরাহ করিবার গুনাহও তাহারা বহন করিবে। (সূরা নাহল ঃ ২৫) বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত :

 عُليهه مـن الاالثم مـثل أثام مـن اتبــهـ إلى يُوم القيُـامـة مـن غيـر ان يـنقص مـن أثامهـم شُـيــا -
"বেই ব্যক্তি হিদায়াতের প্রতি আহবান করে সে কিয়ামত পর্যন্ত উহার অনুসরণ কারীর ন্যায় সাওয়াব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। অথচ তাহাদের সাওয়াব হইতে একট্রি ও క্রাস করা হইবে না। আর যেই ব্যাক্তি গুমরাহীর প্রতি আহ্মান করে সে ও কিয়ামত পর্যন্ত তাহার অনুসরণকারীর ন্যায় গুনাহগার হইত থাকিবে। অথচ, ঐ সকল লোকদের ওুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না"।

বিশ্ধ্ধ হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত, যেই কোন ব্যক্তিকে যুলুম করিয়া হত্যা করা হয় এই হত্যার গুনাহর একাংশ সর্বপ্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান অর্থাৎ কাবিল বহন করিবে। কারণ, সেই সর্বপ্রথম হত্যার নিয়ম চালু করিয়াছে।
 করিতেছে কিয়ামত দিবসে অবব্শ্যই উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ..... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, রাাৃমূল্নাহ্ (সা) বেই বিষয়সহ প্রেরিত হইয়াহিলেন তিনি উহা পৌছাইয়াছেন। তিনি ইহাও ইরশাদ করিয়াছেন, ‘্যুনুম হইতে তোমাদের দৃরে থাক, কারণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ বলিবেন, আমার ইজ্জত ও আমার প্রতাপ্র কসম, আজ আমি একটি যুলুমও ছডড়িয়া দিব না। অতঃপর তিনি একজন ঘোয়ক ডাকিবেন, অতঃপর তিনি বলিবেন, जমুকের পুত্র অমুক কোথায়? অতঃপ্র লে আসিবে এবং তাহার নেকীসমূহ ও তাহার সাথেসাথ বিষয়টি পাহাড়ের ন্যায় তাহার সাথে আসিবে। সকল মনুম উशার প্রতি নযর উত্তোলন করিয়া দেখিবে। সে পরম করুণাময় আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হইবে, অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা যোষককে হহুম করিবেন। ঘোষক, এই ঘোষণা করিরেে, অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি যাহার কোন অভিয্যেপ আছে কিংবা সে यদি কাহারও প্রতি যুনুম কর্যিয়া থাকে তাহারা উপস্থিত হউক।

অতঃপর অडিব্যোগকারীও ম্যলুম লোকেরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইব। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বনিরেন, তোমরা তোমাদের হক উসূল করিয়া লও। তাহারা বলিবে আমরা কি টপায়ে তাহার নিকট হইতে হক আদায় করিব? তিনি বনিবেন, তোমরা তাহার নেকী হইতে কিছ্ নেকী লও। তাহারা তাহার নেকী নইবে এবং অবশেষে তাহার একটি নেকীও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অথচ, তথন অনেক মাयলূম অবশিষ্ট थাকিয়া যাইবে। আল্নাহ্ তাহাদিগকেও তাহাদের হক নইতে বলিবেন। তাহারা বনিবে, তাহার তাহার আর কোন নেকী অবশিষ্ট নাই, আমরা কিতাবে হক উসূল করিিp তিনি বনিবেন, তোমাদের ত্তনাহর বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দাও। রাসূলুল্ধাহ্ (সা) এই হাদীস ইরশাদ করিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন :


يـفْتُرْوْنْ
উল্লেখিত হাদীসের অনুক্রপ আরো একটি হাদীস ভিন্ন সুত্রে সহীহ গ্রন্থে বিদ্যমান। রাসূনूল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তাহার পাহাড় সম নেকী সহ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে। কিষ্ুু সে কাহারও থ্রত যুলুম কর্য়য়াছিন আবার কাহারও মান জোরপৃর্বক ছিনাইয়াছিন। কাহাকেও অপমানিত করিয়াছিল। অতএব মাযলুম তাহার নেকী নইবে, যাহার মান ছ্নিাইয়াছিল সেও তাহার নেকী লইবে

এই ভাবে তাহার নেকী শেষ হইয়া যাইবে, তখন অন্যান্যরা তাহাদের গুনাহসমূহ উঠাইয়া তাহার কাঁধে চাপাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন আবুল হাওয়ারী (র) ..... হযরত মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ

$$
\begin{aligned}
& \text { بَا مــــاذ ان المؤمـنـين يسـئل يـوم القـيـامـة عـن جـمـيـي ســــيـه حتـى عن } \\
& \text { كحل عينـيـه و عن فتاة .......... بما اتاك اللّه منـك - }
\end{aligned}
$$

হে মু‘আय! কিয়ামত দিবসে মু’মিনকে তাহার যাবতীয় কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর মাটির বিচূর্ণ কণা সম্পর্কেও। অতএব হে মুআয! এমনটি যেন কিয়ামতের দিবসে না হয় যে অন্য কেহ তোমার নেকী সমূহ লইয়া তোমাকে নিরুপায় করিয়া ফেলে।


অনুবাদ ঃ (১৪) আমি তো নূহ্কে তাহার্র সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম সে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাঝ ক্ম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহ্হাদিগকে গ্রাস করে, কারণ উহ্হারা ছিল সীমানংঘনকারী। (১৫) অতঃপর আমি তাহাকে ও যাহারা তর্ণণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে হযরত নূহ্ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। হयরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ তাঁহার কাওমকে দিবারাত্র প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহর প্রতি আহবান করিয়াছেন। অথচ, তাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় নাই বরং সত্য হইতে তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং হযরত নূহ্ (আ) ও তাঁহার মুসলমান সাথীগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। মাত্র অল্প সংখ্যক কিছূ লোকই ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে :

হযরত নূহ্ (অ) ঢাঁহার কাওমের মধ্যে সুদীর্ঘ সাড়় নয়শত বৎসর যাবৎ অবস্সান করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহর দীন্নে প্রতি আহবান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার আহবান ও সর্তক করণ, তাহাদের মত পরিবর্তন্নে কোন ভূমিকা রাখিতে পারে নাই। অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার কাওমের ধর্মীয় মতবাদ পরিবর্তন করিতে ব্যর্থ হইয়া অনুত্ড হইও না। जাহাদর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তোমার কোন ক্মেত নাই। আল্লাহ--ই যাহাকে ইচ্ম পথ প্রর্শন করে আর যাহাকে ইচ্মা তাহার সমীপপই প্রত্যাবর্তন করিবে সকলেই। ইরশাদ হইয়াছা :


যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী সব্যস্থ হইয়া আছে, তাহারা ঈমান আনিবে না, যদিও তহাদের কাছে সর্বপ্রকার নিদর্শন আগত হউক না কেন্ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ ত'আলা তোমাকে অচিরেই বিজয়ী করিবেন, তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন আর তোমার শজ্রুকে নাগ্ছিত করিবেন এবং দোযখ্ের সর্বনিম্ন স্রেরে প্পৗছাইবেন।

হাম্মাদ ইবৃন যায়িদ (র) বলেন, ইউসৃফ ইব্ন মাহিক (র) হযরতত ইবৃন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হ্যরত নূহ্ (আ) চল্লিশ বৎসর বয়ডেে নবুওয়াত প্রাঞ্ হইয়াছেন এবং সাড়় নয়শত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছেন এবং মহা প্লাবনের পরে ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন। এবং এ সময়েই জনসং্খ্যা বৃদ্ধি পায়। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হয়ত নূহ (আ)-এর মোট বয়স সাড়़ নয়শত বৎসর। দাওয়াত ও তাবनীগের পূর্বে তিনি তাহাদের মধ্যে তিনশত বৎসর অবস্থা কর্রিয়াছেন। তিনশত বৎসর কান দাওয়াত দিয়াছেন এবং প্মাবনের পরে সাড়ে তিনশত বংসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্ম রই রিওয়াত্রেতটি অতি দুর্বল। প্রকাশ্যভাবে আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝান যায় বেই হযরুত নৃহ্ (অা) সাড়ে নয়শত বৎসরই তাঁহার কাওমকে দাওয়াত দিয়াছেন। আওন ইবৃন আবূ শাদ্দাদ (র) বলেন, হযরতত নৃহ্ (আ) जাঁহার কাওমের প্রতি তিনশত পধ্চাশ বৎসর বয়সে ধ্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি সাড়ে নয়শত বৎসর পর্যত্ত তাহার কাওমকে দাওয়াত দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরো সাড়ে তিনশত বৎসর জবিত রহিয়াছেন। এই রিওয়ার্যেতটিও দুর্বন। ইব্ন আবূ शাতিম ও ইব্ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন রিওয়ায়েত পর্যালোচনা করিবার পর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এর বক্তব্যটি অধিক বিঔ্ধ্ধ প্রমাণিত হয়।

ইমাম সাওরী (র) সালমাহ্ ইব্ন কুহাইল (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। তিনি বলেন, হযরতত ইব্ন ঊমর (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিনেন,

বলতো দেখি হ্যরত নূহ্ (আ) কত কান তাঁহার কাওমের মধ্যে অবস্থান করিয়াছছন? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, সাড়ে নয়শত বৎসর। তখন হযরত ইব্ন উমর (র) বলিলেন, তখন হইতে এই পর্য্ভ মানুমের বয়স ড্রাস পাইতেছে এবং তাহাদের চরিত্রেও《্রুটি হইতেছে।
 নৌকক্য় আরোহণ কারীণণকে আমি রক্ষা করিলাম। সৃরা ‘দূদ’-এ এই বিষয়ে সবিস্তরে আলোচনা হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই।
 জন্য। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (অা)-এর সেই নৌকাখানিই ইসলাম্মর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত জুদী পাহাড়ে অবশিষ্ট ছিল। অতএব আল্লাহ্ নূহ্ (আ)-এর সেই নৌককেই নিদর্শন কর্রিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, আয়াতে অর্থ হইল, ঐ নৌকার অনুর্রপ নৌকককে আল্লাহ্ নিদর্শন কর্রিয়াছেন। উহার অনুর্木প নৌকা দেখিয়া মহাপ্লাবন আল্লাহর মুক্তি দানের সেই ঘটনা শ্ররণে আলে। ভেমন অনাত্র ইরশাদ হইয়াছছ :


আর ইহাও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি ঢাহাদের সন্তানগণকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিইয়াছি আর তাহাদের জন্য উহার অনুক্রপ আরো বাহন সৃষ্টি করিয়াছি। आরো ইরশাদ হইয়াছে :

"যখन প্থবান आসিল তখন আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইলাম ভ্যেন, ইহা তোমাদের জন্য শ্থৃতি ও উপদেশমৃলক হয় এবং ম্মরণ রাখিবার জন্য আল্লাহ্ বেই কানকে শক্তি দান কর্রিয়াছেন, সে কান উহাকে স্মরণ রাখে"। এখানে ইরশাদ হইয়াছেঃ

'আমি আমার প্রীয় নবী নূহকে ও নৌকায় আরোহনকারী মু’মিনগণকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম ও উशাকে সরা বিশ্ধের জন্য নিদর্শন করিলাম"। বিশেষ নৌকার উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে ঐ জাতীয় নৌকার কথা উন্নেখ করিয়াছেন এবং উহাকে
 الشخص الى الجنس


"আর আমি প্রথম আসমানকে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি। আর উহা দ্বারাই শয়তানকে আমি প্রস্তরঘাত করিয়া থাকি"। (সূরা মুলক ঃ ৫) প্রকাশ থাকে যে, যেই নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয় উহা দ্বারা প্রথম আসমানকে সজ্জিত করা হয় না। অতএব আয়াতের অর্থ হইবে নক্ষত্র দ্বারা প্রথম আসমানকে সজ্জিত করা হইয়াছে, উহার অনুরূপ নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

## 

"আর মনুষকে মাটির সারাংশ দ্মারা সৃষ্টি করিয়াছি। जতঃপর উহাকে বীর্ফের অস্থিতে
 মানুষকে বুঝান হয় নাই। বরং মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর.
 ইইতে পারে।

##  




-অনুবাদ : (১৬) স্यরণ কর, ইব্রাহীম্রের কथা, লে ঢাহার সম্পদায়কে বলিয়াছছ বে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ঢাঁহাক্ ভয় কর। ঢোমাদিগের্ জন্য ইহাই

শ্শেয় यদি ঢোমরা জানিতে। (১৭) তোমরা তো অল্লাাr্ ব্যতিত কেবল মূর্তি পৃজা কর্রিত্ছে এবং মিথ্যা উজ্জাবন কর্রিত্ছে। তোমরা আল্লাহ ব্যতিত যাহাদের পৃজা কর ঢাহারা তোমাদিগগর জীবনোপকরণণ্র মালিক নহে। সুতর্রাং তোমরা জীবনোপকর্রণ কামনা কর আল্লাহ্র নিকট এবং তাঁহার ইবাদত কর ও ঢাঁহার খ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ঢোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (১৮) তোমরা यদি आমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জানিয়া রাখ ঢোমাদিখগে পৃর্ববর্তীরা নবীপণকে মিথ্যাবাদী বनিয়াছিন। সুস্পষ্টভাবে প্রচার কর্রিয়া দেওয়া ব্যতিত রাসূলের আর কোন দায়িত্ণ নাই।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'অালা উল্লেখিত আয়াতে তাঁার বান্দা, রাসৃন ও তাহার খলীল হযরত ইব্রাহীম (অা) সশ্পক্কে ইর্যাদ কর্রেন ভে, ইবৃরাহীম তাঁহার কাওমকে কেবল মাত্র আান্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আহবান করিয়াছিলেন, তাহারই নিকট র্রিযিক অব্বেষণ করিতে ও তাহাকেই ভয় করিতে তিনি তাকীদ করিয়াছিলেন। ইরশশাদ ইইয়াছছঃ

 জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ यদি তোমরা কেবন আল্ধাহর ইবাদত কর ও তাহাকেই ভয় কর তবেই ইহকাল ও পরকালে তোমাদের মপল হইবে এবং ইহকাল ও পরকালের ফতি ইইতে রক্ষা পাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, বেই সকন প্রতীমা সমূহকে তোমরা প্জা করিতেছ ইহাদ্দর না-ক্ষত করিবার ক্রতা আছে আর না কাহারও কোন উপকার করিবার সাষ্য আছে। ঢোমরা নিজেরাই ঐ সকল প্রতীমা সমূহের জন্য কিছু নাম নির্বাচ্ন করিয়াছ এবং উহাদিগকে মবূূদ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছ। বস্থুত উহারাও যাখলृক- সৃষ্টি। आওखী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতত এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সুদী (র) ও অनুর্পপ তাফসীীর পেশ করিয়াছেন। ওয়ালেবী (র) হযরত ইব্ন আব্বাল (রা) হইতে তোমরা নিজ হাতে কিছू প্রতীমা বানাইয়া এবং উহাদের তোমরা ইবাদত করিয়া থাক"। সুজাহিদ (র) এক বর্ণনানুসার্ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা, হাসান কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরগণ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন জরীরের মনোঃপৃত তাফসীর ইহাই। ব্যুত্ এই সকল প্রতীমা রিযিক প্রদানের ক্ষমতা রাাখে না।
 অব্লেণণ কর।
 আপনারई সাহায্য প্রার্থনা করি।
 বেহেশতে আমার জন্য ঘর দার্ন করুন। উক্ত আয়াত্ময়ে বেমন প্রর্থনা কেবল আল্ধাহর
 এর মধ্যে রিযিক অন্বেষণ কেবল আল্লাহর নিকটই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তোমরা ওধুমাত্র আল্লাহর নিকট অন্বেষণ কর অন্য কাহারও নিকট নহে।
 তাঁহার রিযিক আহার করিয়া ঢাহারই ইবাদত কর এবং তঁাহারই কৃতজ্ঞ হও।
 হইবে। তখন তোমাদ্রে প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্ম্মের বিনিময় দান করা হইবে।
 মিথ্যাবাদী মনে কর তবে ইহাতে তাঁহার ক্কেনই ক্ষতি নাই, তোমাদের পৃর্বেও বহ্ সম্পদায় তাহাদের রাসৃণগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াহে, ফলে বেই শাস্তি ও বিপদের সমুীীন তাহাদের হইয়াছে উহাও তোমাদূর অজানা নদে।
 কেবল সুশ্পষ্টভাবে পৌছাইয়া দেওয়া। রিসলাতের યেই দায়িত্ পালনের জন্য আল্লাহ্ তাহাকে হুকুম করিয়াছেন সেই দায়িত্ণ পালনই তাহার আসল কাজ। আল্লাহই যাহাকে ইচ্মা শুমরাহ করেন আর যাহাকে ইচ্ম হেদায়েত দান করেন। অতএব হেদায়েত প্রহণ করিয়া তোমরা লৌভাগ্যবানদদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও। হयরত কাতাদাহ (র) বলেন,
 প্রদান করিয়াছেন। इयরত কাতাদাহ (রা)-এর ব্যাখ্যানুসারে প্রথম আলোচনায় তো
 আলোচনা। ইব্ন জরীীর (র) স্প্টভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিষ্ঠू প্রকাশ্যতবে আয়াত দ্রারা বুবায় যায় বে, এই সকল কাথাই হযরত ইব্রাহীম (আ) এই সকল আলোচনার মাধ্যম তিনি কিয়ামত কাত্রেম হইবার দনীল পেশা করিয়াছেন। কারণণ এই সকল আলোচ্নার পর তিনি ব্বীয় কাওমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।


##  <br>  




অনুবাদ : (১৯) উহারা কি লক্ষ্য করে না, কি ভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করেন্। ইহা তো আল্লাহ্র জন্য সহজ। (২০) বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরষ কর্রিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি, আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২১) তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ কর্রেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (২২) তোমরা আল্লাহ্কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতিত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই। (২৩) যাহারা আল্লাহ্র নির্দশন ও তাঁহার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীী ঃ আল্মাহ্ তা'আলা তাঁহার খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি কিয়ামত প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কাওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহারা কি ইহা জানে না যে তাহাদের কোন অস্তিতৃই ছিল না, অতঃপর তাহারা শ্রবণকারী, দর্শনকারী পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যেই মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে প্রথমবার এইর্দপ পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের ধ্বংসের পরও পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তাঁহার পক্ষে ইহহা অতি সহজ। অতঃপর হযরত

ইব্রাহীম (আ) তাহাদিগকে আসমান যমীনে আল্লাহ্র বেই সকল মহা সৃষ্টবস্তু রহিয়াছে, যেমন- আলোকময় স্থির ও চলমান নক্ষত্রপুঞ্জ, পাহাড় পর্বত, বন জংগল, গাছপালা, ফলফুল, মরুভূমি, নদ-নদী, সাগর মহাসাগর এই সকলের প্রতি চিন্তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইইবে যে, এই সকল সৃষ্ট বস্ষুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাহার অস্তিত্ব চাহিবেন ‘কুন’ (হও) বলিলে উহা অস্তিত্ববান হইয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে :

তাহারা কি ইহা জানে না যে আল্লাহ্ তাআলা কি ভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনিই পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহৃর পক্ষে অতি সহজ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

আর তিনিই সেই মহান সত্তা.যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছে পুনরায়ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর ইহা তাহার পক্কে অধিকতর সহজ। (সূরা র্ম : ২৭)

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ


النَّشْأَةَ الْاُخرَةَ -
তুমি বলিয়া দাও, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখে আল্লাহ্ তা'আলা কিভবে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিয়ামত দিবসে দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন।
 অন্যত্র অনুর্রপ ইরশাদ হইয়াছে :

অচিরেই চর্তুদিকে আমি তাহাদিগকে আমার নির্দশন্গ দেখাইব আর তাহাদের নিজ সত্তার মধ্যেও এমনকি তাহাদের জন্য স্পষ্ট হইবে যে, ইহাই সত্য। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৫৩) আরো ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা কি কোন বস্তু ছাড়াই সৃষ্ট হইয়াছে না কি তাহারাই সৃষ্টিকর্তা? না কি আসমান যমীন তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাসই করে না? (সূরা তূর ঃ ৩৫)
 যাহাকে ইচ্মা অনু্পহ করিবেন। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ভেমন ইচ্মা তিনি হকুম করেন। কেহ তাহার হকুম্মের বির্োধিত করিতে সক্ষম নহে। তাঁহার কর্ম সম্পক্কে অভিযোগ করিবার, প্রশ্ন করিবার ক্ষ্া কাহারও নাই। বরং তিনিই সকনকে জিঞ্ঞাসা করিবেন। সৃষ্টি কর্রিবার ও হুকুম কর্রিবার কমতাও অধিকার কেবল ঢাহারই। তিনি যখনই যাহা কিছু করেন ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক করেন। কাহারও থতি তিনি যুনুম কর্রেন না। বেমন হাদীস শরীফফে বর্ণিত :

আল্মাহ্ তা‘আলা यদি গোটা আসমানের অধিবাসীদিগকে ও পৃথিবীতে বসবাসকারীদিগকে শাস্তি দান কর্রেন, তবে তিনি অবিচার করিবেন না। রিওয়ায়যতি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে ইর্াদ হইয়াছ্: :

"তিনি যাহাকে ইচ্ম শাা্তি দান করিবেন আর যাহাকে ইচ্মা অনু্মহ করিবেন আর তাহার নিকটই তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে"।


আর তোমরা আসমান ও যমীনে আল্লাহ্কে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ आসমান্ন কেহ আল্লাহর মুকাবিলা করিয়া বিজয়ী হইতে পারে না আর যমীন্নও কেহ তাঁহার মুকাবিলা করিবার ক্ষমত রাথ্ না। বরং আা্ধাহ্ ত'আলা সকল বান্দার উপর বিজয়ী ও কমতার অধিকারী। সকলেই তাহার মুখাপপক্দী ও ভীত। তিনি সকল হইতে বে-নিয়াय।
"অর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেইই তোমাদের কার্যনির্বাহী নাই আর না আছে কোন সাহাय্যকারী"।

আর যাহারা আল্মাহর নিদর্শন সমুহকে অম্বীকার করে এবং ঢাহার সহিত সাদ্ষৎকে




## 






অनুবাদ : (২8) উত্তরে ইব্রাহীমের সস্পদায় ৫খু এই বলিন, ইহাকে হত্যা কর
 অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু’মিন সশ্প্রদাল্যের জন্য। (২৫) ইব্রাহীম বলিল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্ত্ মূর্তিফিকেকে উপাস্যkণপ थ্হণ কর্রিয়াহ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগ্গের পার্র্পর্রিক বক্ধুচ্তের খাতিরে পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার কর্রিবে এবং পর্রশ্ররকে অভিসস্পাত দিবে। তোমাদিতের অাবাস ইইবে জাহানাম এবং ঢোম্িগের কোন সাহয্যকারী থাকিবে না।

তাফসীর : আাল্লাহ্ ত'আালা ইরশাদ করেন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর হোা্যেত পূর্ণ বক্তব্যের পরে ওমরাহ, কুফর ও বিদ্বেষ পূর্ণ তাহার কাওম্মে ইহা ছড়া আর কোন জবাব ছিল না, ঢোমরা তাহাকে হত্যা কর কিংবা জ্বালাইয়া দাও। কারণ, হयরত ইব্রাহীম (आ)-এর পক্ক হইতে তাহাদের নিকট অকাট্য দনীল প্রমাণ পেশ করা হইয়াছিন। তাহাদের পক্ষ হইতে উহার যুক্তি সংগত কোন জবাব দেওয়া সষ্ভব ছিল না। ফলে তাহারা তাহাদের রাষ্টীয়़ চমত প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল।

"তাহারা বলিল, তোমরা ইব্রাহীমমর জন্য একটি অগ্নিকু্ প্রষ্থ্হত কর এবং নেই জ্বন্ত আ৩নে তাহাকে নিক্ষেপ কুর। তাহারা ইব্রাহীমের সহিত ষড়যত্ত্র করিবার প্র্যাস চালাইয়াছিন, কিত্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপতদিগের অর্ত্তযূঞ্ত করিলাম"। (সূরা সাফ্য়ত ঃ ৯৭-৯৮)

বక్ুুত তাহারা hীর্ঘকাল যাবৎ লাকড়ী একত্রিত কর্রিয়া এক বিরাট স্থুপ কর্রিয়াছিন। উহার চর্তুদিকে দেওয়াল নির্মাণ করিয়া আাখন প্রজ্জ্ণিলিত করিল। উহার অগ্নিশিখা ঊর্ধগগন স্পের্শ করিতে চাহিন। ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বড় তেজস্নি অন্নিশিখা আর কথনও দৃষ্টিগাচর হয় নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে হাতে পায়ে বাঁধিয়া মিনজনীকের (চরকার) সাহাভ্যে @ ভয়াবহ অগ্নিকুণে নিক্কে করিল। কিত্তু আল্লাহর অপার মহিমায় উহা হযরত ইব্রাহীমের জন্য শীতন ও শাল্তিদায়ক ইইন। তিনি কিছু দিন উহার মধ্যেই অবস্शান কর্রিয়া বাহির আসিলেন। হযরত ইব্রাহীম (অা)-কে আল্লাহ্ ज'আना এই অগ্নি পরীক্ণা এবং আরো কতিপয় কঠিন পরীীশ্গ করিয়া জতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিল্লেন। তিনি তাহার অন্তরকে আল্লাহর ধ্যানে নির্যোগ কর্রিয়াছিলেন, আল্লাহর সন্তুধ্টি লাডের আশায়ই তিনি হাসিমুখে অপ্নিতে নিক্ষিষ্ঠ হওয়া বরণ করিয়াছিলেন। তাঁারই নির্দ্রে পালনার্থ স্বীয় পুত্র সত্তানকে কুরবানী করিত্ উদ্যত इইয়াছিলেন আর স্বীয় মালকে ঢাহারই সব্ত্ళ্ট লাভের প্রেরণায় অতিথিদদর জন্যা উৎসর্গ করিয়ছিলেন। আর এই কারণণই সকল জাতি ধর্মের লোকেরা তাহার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপ করে।
 পরিণতত হইলে, আল্ধাহ্ তাআলা তাহাদের মড়যন্ত্র ইইতে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রজ্জุলিত অগ্নিকে শীতল করিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য শাত্তিদায়ক করিলেন।


অবশ্যই ঐ সকল লোকের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে যাহারা নিপ্বাস করে। হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার কাওমকে ধমক প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে যে এই সকল প্রতীমা সমূহকে মা'বুদ বানাইয়াছ, ইহা তো কেবল এই কারণে যে, পৃথিবীতে তোমাদের পারস্পরিক আন্তরিক ভালবাসা রহিয়াছে। আর পারস্পারিক সেই ভালবাসার কারণেই তোমরা প্রতীমা পূজায় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছ।
 করিত্ছে এই কারণে যে, তোমাদের পারম্পরিক সস্প্রীতি সৃষ্টি হয়।
 অবস্থ্রার পরিবর্তন ঘটিবে তাহাদের পারম্পরিক ভালবাসাও সস্প্রীতি শত্রুতায় পরিণত হইবে এবং একে অপরে পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কের অস্বীকার করিবে। ইব্ন কাছীর—৬৯ (৮ম)
 হইতে যাহারা অধিনন্থ তাহারা নেতাগণকে অভিশাপ দিবে আর নেতাগণও অধিনস্থদিগকে অভিশাপ দিবে। যেমন ইরশাদ ইইয়াছে :
 তাহাদের অনুরূপ অন্যদলকে তাহারা অভিশাপ করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

সকল বন্ধুরাই সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে একে অন্যের শত্রু হইবে। কিন্তু যাহারা মুত্তাকী ও পরহেযগার তাহারা সেই দিনেও পারস্পারিক বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে। (সূরা যুথরুফ ঃ ৬৭)
 আশ্রয়স্থল ইইবে দোযখ আর তোমাদের কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তোমাদের বিচার হইবার পর সোজা তোমাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে! তখন দোযথের শাস্তি হইতে রক্মা করিবার জন্য কেইই তোমাদের সাহায্যের জন্য আসিবে না। ইহা তো হইবে কাফিরদের অবস্থা। কিন্তু মু’মিনদের অবস্থা হইবে ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাশ্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, "আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একই ময়দানে একত্রিত করিবেন। ঐ ময়দানের দুই প্রান্ত যে কতদূরে অবস্থিত তাহা কি কেহ জানে? হযরত উম্মে হানী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্দাহ্ (সা) বলিলেনঃ ইহার পর একজন ঘোষক আরশের নিচ হইতে হে তাওহীদ পন্থিগণ বলিয়া আহ্নান করিবে। তখন তাহারা মাথা উঁদू করিবে। ইহার পর পুনরায় আহবান করিবে, হে তাওহীদ পন্থিগণ! এইভাবে তৃতীয়বারও আহবান করিবে, হে তাওহীদ পন্থিগণ! আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলেন, তখন তাহারা দগ্ডয়মান হইবে এবং পৃথ্বীর পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে দাবী তুলিবে। অর্থাৎ মাযলুম যালিম হইতে তাহার হক লইতে চাহিবে, তখন ঘোষণা করা হইবে হে তাওহীদ পন্থিগণ! তোমরা একে অন্যকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ইহার বিনিময় দান করিবেন্।



অনুবাদ ः (২৬) লূত তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইবৃরাহীম বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য দেশ ত্যাগ করিতেছি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি ইব্রাহীমকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তাহার বংশধরদিগের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাহাকে দুনিয়ায় পুরষ্কৃত করিয়াছিলাম, আখিরাতেও সে নিচয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যত্ম হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দাওয়াতের ফলে হयরত লূত (আ) তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত লূত (আ) ছিনেন ইব্রাহীম (আ) এর ভ্রাতুপ্পুত্র অর্থাৎ তিনি ছিলেন হারান ইব্ন আযরের পুত্র। তাঁহার কাওম হইতে তিনি কেবলমাত্র হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনেন। আর ঈমান আনিয়াছিলেন হযরত সারাহ- যিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর স্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন হয়, বিশ্ৰুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন যালিম বাদশাহর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন হযরত ‘সারাহ’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘সারাহ’ আমার ভগ্নি। হযরতত ইব্রাহীম ‘সারাহ’-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, যালিম বাদশাহ তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমাকে আমার ভগ্নি পরিচয় দিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিওনা। কারণ তুমি তো আমার ‘দীনী বোন’। তুমি ও আমি ব্যতিত আর কেহ মু’মিন নাই। অথচ, উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত ‘সারাহ’ তাহার ত্ত্রী ছাড়াও লূত মু’মিন ছিলেন। এই বিরোধের উত্তর হইল, সম্ভবত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথার উদ্দেশ্য হইল, সারা পৃথিবীতে আমি ও তুমি ছাড়া ক্কান মুসলমান স্বামী-স্ত্রী নাই। হযরত লূত (আ) হयরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান তো আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত সিরিয়া হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সাদূম বাসীদের প্রতিত নবী হিসাবে প্ররিত হইয়াছিলেন। যেমন পূর্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে এবং পরে আরো হইবে।
 দিকে হিজরত ক্রিব। ' تَالَ ক্রিয়াপদের সর্বনামটি 'লূত' শক্দের প্রতিও প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। কারণ ইহাই নিকটতম শব্দ। অর্থাৎ হযারত লূত (আ) বলিলেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করিব। আর ইহারও সষ্ভাবনা এই যে সর্বনামটি ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। তখন অর্থ হইবে ইবৃরাহীম (আ)

বলিলেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের প্রতি হিজরত করিব। হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) ৫ যাহ্হাক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন । হযরত লূত (আ)-এর ঈমান आনিবার পর হযরত ইবৃরাহীম (আ) তাহার কাওমের ঈমান আনা সস্পক্কে নিরাশ হইয়াই এই কথা বनिয়ছিলেন, ভে দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া আল্নাহ্র নির্দেশিত স্থানে গমন করিবেন। তিনি তাহাদের মাব্েে আর অনর্থক সময় কাটইইেেন না।
 ইযयত সंম্যান কেবল তাঁার, ত্তাহার রাসূল ও জু’মিনগণণ। তিনি তাঁহার যাবতীয় কর্মকাঞ ও হকুম আহকামে মহাকুশনী। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম ও লূত (আ) উভয়’ কৃফা অঞ্চলের ‘কূী’’ হইতে শাম (সিরিয়া) দেশে পমন করিলেন। হयরত কাতাদাহ (র) বলেন, বণ্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেইই এক হিজরততর পরে আর এক হিজরত হইবে। সারা পৃথিবীর লোক হয়র ইব্রাহীম (আ)-এর হিজরতের দেশ্ হিজরত করিবে। তখন পৃথিবীতে কেবল অসৎ লোক অবশিষ্ট থাকিবে, এমনকি তাহাদের যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিরে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে। একটি আঞ্ন তাহাদিগকে শূকর ও বানর্রে সহিত একত্রিত করিবে, দিবারাত্র উহাদের সহিতই তাহারা বসবাস করিবে। আর তাহাদের শরীর হইতে নির্গত বস্দু (মলমূa) আহার করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি হযরত আবদুন্মাহ ইব্ন আমৃর ইব্ন আ'স (রা) হইতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা কর্য়য়োন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াयীদ ইব্ন মু রাবিয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীh ইব্ন মু'আবিয়াহ (র)-এর বায়'আত গ্রহণকালে আমি শাম (সির্রিয়া) উপস্থিত হইनাম। তथায় পৌছাইয়া নাওফ বাক্কাनীর অবস্থান সস্পক্কে জানিতে পারিয়া আমি তাঁার নিকট গমন করিনাম। এমন সময় তথায় এক ব্যক্তি ঊপস্থিত হইল, জানা গেল তিনি হযরুত আদুল্লাহ ইব্ন আমৃর ইব্ন আ'স (রা)। নাওফ তাহাকে দেখিয়া নীরব হইয়া গেলেন। তখন হযরত আদ্দুল্নাহ (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ऊুনয়াছি অচিরেইই এক হিজরতের পরে আর এক হিজরত সংঘটিত হইবে। সারা পৃথিবীতে তখন তাহাদিগকক নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহদিগকে ঘৃণা করিবেন। একটি আঞुন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত এক্রিত করিবে, তাহারা দিবারাত্র উহাদের সহিতই অবস্থান করিবে। এবং ঐ সকল শূকর ও বানর হইতে নির্গত ব্যু তাহারা আহার করিবে।

হযরত আমৃর ইবৃন আ'স (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে
 जথচ, কুরজান তাহাদের হনকৃম (কন্ঠনালী) অতিক্রুম করিবে না। তাহাদের একটি দলের

পর আর একটি দনের আবির্তাব ঘটিবে। আবার তাহাদের বিলুপ্তির পরে অনুরুপ আর একটি দলের আর্বিভাব घটিবে। রাবী বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঢাঁহার এই উক্ঞটি বিশ বারেরও বেশী বলিলেন, এমন কি তাহাদের সর্বশেষ দল হইতে দাজ্জালের আর্বিতাব ঘটিবে। ইমাম আহমাদ (র) আবূ দাউদ ও আকুস্ সামাদ (র) হইতে তাঁহারা হিশাম দস্তুয়ায়ী (র) হইতে তিনি কাতাদাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ঢাঁহার সুনান গ্রন্থে জিহাদ অধ্যা<়ে উল্লেখ করিয়াছেন উবাইদুল্মাহ ইব্ন উমর (র) ..... আদ্দুল্নাহ ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলूল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে খনিয়াছি তিনি বলেন, এক হিজরতের পর পুনরায় অপর হিজরত সংখটিত হইতে এবং পৃথিবীর লোক হযরত ইবৃরাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থান গমন করিবে। ইহার পর পৃথিবীতে কেবল অসৎলোক অবশিষ্ট থাকিবে। যমীন তাহাদিগকে নিক্কেপ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন, একটি আবর্তন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) বনেন, ইয়াবীদ (র) ..... आবদूল্নাई ইব্ন आমุর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি সময় এমন ছিন যখন দিনার দিরহামের মালিক ব্যক্তি তাহার দীনার ও দিরহামের ব্যাপারে অন্য একজন মুসলমান ভাই অপেক্ষায় অধিক যোগ্য মনে করা হইত না। ইহার পর আরো একটি সময় এমন আসিয়াছ্ যখন একজন มুসলমান ভাই অপেক্ষা আমাদের নিকট দিরহাম ও দীনার অধিক থ্রিয় বলিয়া মনে হইত আর আমি রাসৃনুল্নাহ্ (সা)-কে ইহা বনিতে খনিয়াছি, यদি তোমরা শূকরের লেজের পিছলে পড়িয়া থাক এবং ব্যবসা বাवিজ্যে নিఆ হও আর আল্লাহূর রাহে জিহাদ করা ছাড়িয়া দাও তবে লাঞ্নোর রশি তোমাদের গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং যাবৎ না তোমরা তাওবা করিয়া তোমাদের সাবেক স্থানে প্রতাবর্ত্ন করিবে, উহা হইতে তোমরা যুক্ত হইবে না।

আর রাসূন্নাহ্ (সা)-কে জামি ইহাও বলিতে שনিয়াছি, এক হিজরতের পর পুনরায় হযরত ইবূরাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে হিজরত সংখটিত হইব। তাহাদর यমীন তাহাদিগকে নিক্কেপ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন এবং একটি আওন তাহাদিগকে শূকর ও বানার্রের সহিত একত্রিত করিবে। তাহারা উহাদের সহিতই বসবাস করিবে। তাহারা উহাই আহার করিবে যাহা উহাদের শরীীর হইঢে নির্গত হইবে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে अনিয়াছি আমার উম্মাত হইতে একদল লোকের आর্বিভাব হইবে, যাহারা অসৎ কাজ করিবে অথচ কুরআন পাঠ করিবে। কিন্নু উহা "তাহাদের হনকের (ক্ঠনালী) নিচে যাইবে না। তাহাদের জ্ঞান দেখিয়া স্বীয় জ্ঞানকে তুচ্হ মনে করিবে। অ্ৰসল লোক যখন আশ্যপ্রকাশ করিবে তখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহারাই ধন্য তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করিয়া শহীদ করিবে। আল্লাহ্ তখনই তাহাদিগকে বিলুপ্ত কর্রিয়া দিবেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্মাহু (সা) এই উক্তিটি বিশবার কিংবা তজোধিক বার উল্লেখ করিলেন আর আমি উহা ওনিতে থাকিলাম। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হাসান ইব্ন ফয়্ন (র) ..... আক্দুল্দাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্দাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই পৃথিবীর লোক একবার হিজরত করিবার পর পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে হিযরত করিবে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কেবল অসৎ লোকই অবশিষ্ট থাকিবে। যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। একটি আগুন তাহাদিগকে বানর ও শূকরের সহিত একত্রিত করিবে। তাহারা দিবারাত্র উহাদের সহিত বসবাস করিবে। আর তাহাদের শরীর হইতে নির্গত বস্তুই তাহারা আহার করিবে। হাদীসটি গরীব। বাহ্যত রাবী ইমাম আওयাঈ (র) হাদীসটি তাঁহার কোন দুর্বল শায়খ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আব্দুল্নাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ‘স (রা) হইতে তাঁহার রিওয়ায়েত অধিক নংরক্ষিত।
-的 আর আমি তাহাকে পর্যায়ক্রমে পুত্র ইসহাক ও
重 ইব্রাহীম যখন তাহার কাওম হইততে পৃথক হইয়া গেলেন, তখন তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ও ইয়াকূব দান করিয়া চক্ষু শীতল করিলাম। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমি নবী করিলাম। অর্থাৎ হযরত ইবৃরাহীম (আ) দান করিলেন এবং তাঁহার জীবদ্ধশায়ই হযরত ইসহাককে সুসন্তান দান করিলেন। এবং উভয়কে নবী করিয়া হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর চক্ষু শীতল করিলেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে :
 হিসাবে ইসহাককে দান করিয়াছি এবং প্পৗত্র হিসাবে অতিরিক্ত ইয়াকূবকেও দান করিয়াছি। আরো ইর্যাদ হইয়াছে :
 ভূমিষ্ট হইবার সুসংবাদ্দ দান কর্রিলাম। অর্থাৎ ইব্রাহীম ও সারার এর জীবনেই ইসহাকের ওরশে ইয়াকূব জন্মপ্ণহণ করিবে এই সংবাদও জানাইলাম। যাহা দ্বারা তাহাদের চক্ষু শীতল হইবে। হযরত ইয়াকূব (আ) যে হযরত ইসহাকের সন্তান ইহা পবিত্র কুরআনে আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত এবং হাদীসে নব্বীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশশাদ হইয়াছছঃ

"ミयরত ইয়াকূব (অ) যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী ইইলেন, তখন তিনি স্বীয় সন্তানগণকে, জিঞ্ঞেসা কর্রিলেন আমার মৃত্যর পরে তোমরা কাহার ইবাদত কর্রিবে? তাহারা বলিল, আমরা আপনার মাবূদ এবং আপনার পৃর্ব পুরুস্ষগণের মাবূদ অর্থাৎ ইবৃ木ামীম, ইসমাঈন ও ইসহাকের মাবৃদ এক আল্লাহ্র ইবাদত করিব"। বুখারী ও মুসলিম শরীফফে বর্ণিত:

إن الكريمبـن الكريم بـن الكريم بـن الكريم يـوسـف بـن يــــــــوب ابـن
اسـحـاق بـن ابراهـيم -
" সম্মানিত পুরুম তাহার পিত সাম্মানিত ঢাঁহার পিত সম্মানিত ঢাঁহার পিত তাঁহারা ইইলেন ইউসুফ, ঢাঁহার পিতা ইয়াকুব, তাঁহার পিতা ইসহাক, তাঁহার পিতা ইব্রাহীম।
 এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বে, হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) উডয়ই হयরত ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র। ইহার অর্থ হইল সন্তানের সন্তান ও সন্তানতূল্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) অপেক্মা নিন্ম শ্রেণীর ব্যক্কিদের কাছেও এই অর্থটি অবোধগম্য নহে।
 নবুওয়াত এবং কিতাব দান করিয়াছি'। হযরত ইব্যাহীম (আ)-কে আল্মাহ্ তাঁহার খলীল মনোনীত করিয়া ও তাঁাহকে জাতির ইমাম বানাইয়া তাঁার প্রতি ইহা আরো একটি বিরাট নিয়ামত «ে, তাঁহারই বংশ্ নবুওয়াত ও কিতাব দান করিয়াছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পরে যত নবীর আর্বিতাব ঘটিয়াছে তাঁহারা সকনেই ছ্রিলেন তাঁারইই বংশের। বনী ইসরাঈলের সকল নবী এই র্রপ ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বপশষর এবং তিনি ছিলেন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র। অতএব সকল ইসরাঈলী নবী ছিলেন হযরত ইবৃরাহীম (आ)-এর সন্তান। এমন कি তাঁহাদের সর্বশেষ নবী। হযরত ঈসা (আ) ও বনী ইসরাউলী ছিলেন, তাঁহর আর্বিভাব হইলে তিনি তাঁহার কাওমের এক সমাবেশ মানবকুলের সরদার সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী কুরাশী হাশেমীর ৩ভ সংবাদ
 হিসাবে একমাত্র তাঁাকেই নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি ব্যতিত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ হইতে অন্য কোন নবী-রাসূল আর্বিভূত হন নাই।
 আমি তাহাককে তাহার বিনিময় দান কর্রিয়াছি এবং পরকানেও সে সানিহগণণর অর্ত্ভুভূক্ত হইবে। অর্থাৎ আল্মাহ্ ত"অলা ইব্রাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিবার পর ‘তাঁহর জন্য পর্থিব ও পারলৌকিক সৌভগ্যের দ্बার উনুক্ত কর্রিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে তিনি রিযিকের প্রাদ্র্য, বসবাসের জন্য প্রশস্ত আবাস এবং সুমিষ্ঠ পানি লাভ করিয়া|ছিলেন। ইহা ছড়া

ন্লেক, সৎ সতী স্ত্রী ও উত্তম প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ স্থাপন করিয়া ধন্য হইতে চাহিত। তবে তিনি এই মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে ঃ
 পালন করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :


আর ইব্রাহীম ছিলেন ইমাম, আল্লাহর নিষ্ঠাবান, ইবাদতকারী, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর পরকালে তিনি হইবেন নেক ও সালিহ্ ব্যক্তিবর্গের অর্ত্তভূক্ত।





 তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদিগের পূর্ব্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। (২৯) তোমরাই পুরুষে উপগত হইতেছ। ঢোমরাই তো নিজদিগের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক, উত্তরে ঢাহার সম্প্রদায় ত্বু এই বলিল, আমাদিগের উপর আল্লাহ্র আযাব আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! বিংর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর্নুন।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত লূত (আ)-এর কাওম যেই অপকর্ম করিত, বিশেষত তাহারা বেই অশ্ণীল কাজে লিপ্ত ছিল, যাহা ইতিপূর্বে সারা বিশ্বময় ইতিহাসে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহ ছাড়া তাহারা কুফরী করিত। তাহারা রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিত, উপরন্ত তাহারা দুস্য বৃত্তিতেও লিপ্ত ছিল। তাহারা পথেপথে পথিকের অপেক্ষায় থাকিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল লুণ্ঠন করিত। তাহাদের এই সকল অপকর্ম্মের প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাকে লইয়া উপহাস করিত। আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে ইহারই বর্ণনা দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :
 কর। অর্থাৎ হযরর্ত লূত (আ) এর কাওম ভরা মজলিসে অপকর্ম ও অকথ্য বাক্যালাপ করিত অথচ, কেহই উহার প্রতিবাদ করিত না। হযরত মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) ও কাসিম (র) বলেন, তাহারা ভরা মজলিসে বায়ু ছাড়িত এবং অট্যহাসি করিত। কেহ বলেন, তাহারা ভেড়া লড়াই ও মোরগ লড়াই সংघটিত করিত। ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য অপকর্ম করিত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন উসামাহ (র) ..... উম্মে হানী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম
 করিত। ইহাই হইল ঐ অপকর্ম যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে المنكر দ্বারা করা ইহয়াছে। ইমাম তিরমিযী, ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, রিওয়ায়েতটি হাসান। সিমাক (র) হইতে কেবল হাতিম ইব্ন.আবূ সগীরাহ (র) রিওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইব্ন আরাফাহ (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كنـلم দ্বারা সিটি বাজান, কবুতর বাজী, গুলাইল খেলা, ভিক্ষাবৃত্তি করা ও মজলিসে উলংগ হওয়া ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে।


হযরত লূত (আ)-এর প্রতিবাদের পরে তাহার কাওমের ইহা ছাড়া আর কোন জবাবই ছিল না যে, তাহারা ঠাট্টা ও বিদ্রুপ মূলকভাবে তাঁহাকে বলিত, আচ্ছা তোমার কথা यদি সত্য হয় তবে তুমি আমাদের প্রতি আল্লাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ কর। যেহেতু তাহার বিদ্রুপ করিয়া এইরূপ বলিত, এই কারণে হযরত লূত (আ) আল্পাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন :
( সকল ফাসাদাদ সৃষ্টিকারী লোকদের উর্পর আমাকে সাহায্য করুন। ইব্ন কাছীর—90 (৮戸)




 كَأنَتْ مِنَ الْفْبِرِّنْ



অনুবাদ : (৩)) যখন আমার ধ্রেরিত ফিরিশিশ্তাগণ সুসং্বাদ সহ ইব্রাহীমের निকট आসিল, তাহার্রা বলিয়াছিল, আমর্গা এই জনপদ বাসীদিগকে ঞ্Rংস কর্রিব। ইহার অধিবাসিরা ঢো यानिম। (৩২) ইব্রাহীম বনিन, এই জনপch ঢো লূত রহিয়াছে। উহারা বলিল, সেथায় কাহারা আছে, ঢাহা আমরা ভান জানি। আমরা তো নৃত্কে ও ঢাঁহার পরিজনবর্গকে রক্ণ কর্রিই। তাহার শ্রীকে ব্যতিত, সে তো পम্চাত্ অবস্থানকারীদিগের অর্ত্যভূক্ত। (৩) এবং বখন আমার ধ্রেরিত ফিব্রিশ্তাগণ লূতের নিকট আসিল, ঢখন তাহাদিগের জন্য সে বিষন্ন ইইয়া পড়িন এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিন। উহারা বলিল, ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমরা তোমাকে ও তোমার পব্রিজনবর্গকে রক্া করিব। ঢোমার শ্তী ব্যতিত, সে তো পচাতে অবস্शানকারীদিগের অর্ত্যভূক্ত। (৩৪) এই জনপদ বাসীদিগের্ উপর

আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব। কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিন।（৩৫）আমি বোধশক্তি সস্পন্ন সশ্পদায়ের জন্য ইহাত্ একটি স্পষ্ট নির্দশন র্রাখিয়াছি।

ঢাফ্সীর ঃ হযরত নृত（आ）ঢাाহার কাওম্মের চরম অবাধ্যতার পরে তিনি যখন আল্নাহর দরবারে তাঁহার সাহাযা প্রার্থনা করিলেন，তখন আল্লাহ্ তাহার সাহাষ্যার্থ্র ফिরিশ্তা প্রেরণ করিলেন। কিষ্ম তাহারা প্রথম হযরত ইবৃরাহীম（আ）－এর নিকট অতিথির বেশে উপস্থিত ইইলেন। इযরত ইব্রাহীম（আ）তাহাদিগকে অতিথি মনে করিয়া আপ্যায়ন করিতে চাইলেন। কিন্মু খাবারের প্রি তাহাদ্রে কোন আপ্রহ．না বুঝিয়া जাহাদিগকে শত্তু মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। ফিরিশিশ্তগণ ইহা বুকিয়া তাহাকে সান্ত্নন দিলেন এবং তাঁারার ত্তী হযরতত＇সারাহ＇এর গর্ভে এক সুসষ্তান ভুমিষ্ঠ হইবার সুবংবাদ দান করিলেে। হযরতত＇সারাহ＇নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ Ж⿵冂্যিা তিনি বিস্মীত হইলেন। সূরা হূদ，সूরা হিজূর－এ এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিরিশ্তাগণ হযরত ইব্রাহীম（আ）－কে সুসন্তানের সংবাদ দান করিবার পর ঢাঁাকে ইशাও জানাইলেন যে，তাহারা হযরত নূত（অ）－এর কাওমকক ধ্ণংস করিবার উদ্দেশ্যs প্রেরিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ কর্রিয়া তিনি তাহাদিগকে আরো কিছু অবকাশ দান করিবার জনা বলিলেন，তথায় তো লূত（অ）রহিয়াহে। অবকাশ দানেন বেই ধারণা जাহার অন্তরে সৃষ্টি হইয়াছি উহার মূলে এই প্রেরাই বিদ্যমান ছিল，সষ্ভবত অব্কাশ পাইয়া তাহারা ঈমান আনিবে। কিত্ুू হযরত ইব্木াহীম（আ）－এর কথ্থা শ্রবণ করিয়া তाराরা বनि ：
 ভাল করিয়া জানি，অমরা তাঁাকে ও তাহার বিশেষ বিশেষ লোকজনকে বাঁচাইয়া লইব।
 ধবংসস্রাণ্ত লোকদেরুই অর্তভূত্ত হইবে। কারণ，সে তাহাদের ‘লূফর’ এর ঊপর অধিক
 （আ）－এর সহিত বৈঠক শেষ হইবার পর ফিরিশিত্তণ সুদর্শনা যুবকের আকৃত্তিতে হयরত লৃভ（আা）－এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। কিন্ু তিনি যখন তার্হািগকে এই
 অন্তর সংকুচিত হইন। তিনি ভার্বিলেন，यদি তির্নি তাহ্হাদিগকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন，তবব তাহার কাওম তাহাদের উপর চড়াও হইবে। অার যদি অর্তিথি হিসাবে গ্রহণ না কর্রে। তবে তাহারা নিজেরাই ঐ সকন দूষ লোকদের হস্তুত হইবে， তাৎ্ছণিকভাবে তাঁাদদর সম্পকে কি সিদ্ধান্ত অহণ করিবেন। তিনি বুঝিতে পারিত্তছিলেন ন！। ফিরিশিশ্তাগণ তাহার অবস্থা বুবিভে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন ：

 "ফিরিশ্তাগণ বनिলেেন, आমরা आল্লাহৃর প্রেরিত" ফिর্রিশ্ত, আপনার কাওম আমাদের উপর কোন অসাদাচর করিতে সক্ষম হইব না। অতএব আপনি ভীত হইবেন না চিত্তিত হইবেন না, আমরা বরং তাহাদিগকক’ ধ্পংস করিবার জন্য আদিষ্ হইয়া আসিয়াছি। অবশ্য আপনাকে ও আপনার বিশিষ্ট লোকজনকে আমরা শাস্তি ইইতে বাচাইয়া লইব। তবে আপনার স্তী বাচাইতে পারিব না, সেও ধ্পংস হইবে। আমরা এই জনপদ অধিবাসীদের আयাব নাযিল করিব। কারণ, তাহারা আল্নাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত রহিয়াছে"।

হযরত জিবৃরীল (আ) তাহাদের বসতীকে মূল হইতে উৎপাদন করিয়া আসমান পর্যন্ত উথিত করিলেন এবং উহাকে উন্টাইয়া নিক্কেপ করিলেন। ইহা ছড়া তাহাদের ঐ বসতীকে একটি চিহ্হিত পাথরও ছূড়িলেন। আর তাহাদের ঐ বসতীকে একটি দুর্থ্丸ময় তিক্ত পানির সাগর্র পরিণত করিয়া দিলেন। এষং কিয়ামত পর্ব্ত উহাকে একটি ঊপদ্দেমূলক শ্মৃতিচিহৃ হিসাবে রখিয়া দিলেন। অর কিয়ামত দিবসেও তাহারা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। আার এই কারণণ ইরশাদ হইয়াছে :
 জ্ঞনীজনদ্দের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রাivিয়া দিয়াছি। যেন তাহারা উश দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করে। যেমন জনাত্র ইরশশাদ ইইয়াছে :
 ষ্ৰ০শপ্রাঞ্ত লোকদের বসর্তীর উপর্র দিয়া তো দিবারাত্র অতিক্র্ম কর। তবে তোমরা কি বুঝ না? (সূরা সাফ্য়ত : ১৩৭)


অনুবাদ : (৩৬) অার মাদ্যয়ান বাসীদিগের প্রি ঢাহাদিগোর ভ্রাতা ঔ‘আইবকে পাঠাইছিলাম। লে বলিয়াছিল, হে আমার সন্পদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর,

শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। (৩৭) কি্্ুু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, অতঃপর উহারা ভুমিকম্পন ঘারা আক্রান্ত হইন, ফলে উহারা নিজ গৃহে নত্জানু অবস্গায় শেষ হইয়া গেন।
 সম্পক্কে ইরশাদ করেন, তিনি তাঁার কাওম মাদইয়ানের অধিবাসীদিগকে সতর্ক কর্রিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিতে হকুম করিলেন এবং কিয়ামত দিবলে তাঁহার শাস্তিকে ভয় করিবার নির্দেশ দিলেন। তিनि বলিলেন : الْ

 یی এর जर্থে ব্যবহত হইয়াছে।

 তাহারা মাপে কম করিত এবং পথে ঘাটে ডাকাতি করিয়া মানুম্ষের মান লুই্ঠন করিত।
 শক্দে তাহাদের অন্তর বাহির হইয়া আসিল ও প্রাণপাখী উড়িয়া গেল। সূরা- আ'রাফ, হূদ ও ত'অারা’এর মধ্ধ্য তাহার ঘট্না সব্তিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

 অন্যান্য তাফ্সীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইন, একজনের উপর আর একজন উপুড় ইইয়া পড়িয়া রহিন।



অনুবাদ ঃ (৩৮) এবং আমি আদও সামূদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, উহাদের বাড়ী ঘর ঢোমাদিগের জন্য ইহার সুম্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহ্হাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল। এবং তাহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়াছিল। यদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ। (৩৯) এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফির‘আউন ও হামানকে; মূসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ জাসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দষ্ভ করিত, কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। (8০) তাহাদিগের প্রত্যেককে তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম; উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তর সহ প্রচন ঝটিকা। উহাদিগের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। তাহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছে।

তাফসীর ঃ যেই সকল সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন যে, কিভাবে তাহাদিগকে ধ্পংস করিয়াছেন। আর কি ধরনের শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। আর কত নির্মমভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হইয়াছিল। আদ জাতি ছিল হযরত হূদ (আ)-এর উম্মাত। তাহারা ইয়ামানের হদরামাওত নামক শহরের নিকটবর্তী আহকাফ নামক স্থানে বাস করিত। আর সামুদ জাতি ছিল, হযরত সালিহ্ (আ)-এর উম্মাত। তাহারা ‘ওয়াদিল কুরা’ এর নিকটবর্তী হিজ্র নামক স্থানে বাস করিত। এই দুইটি জাতির আবাসস্থল আরবদের নিকট সুপরিচিত ছিল। তাহারা অধিকাংশ সময়ে

তাহাদের জনপদ হইয়া অত্রিক্রু করিত। কারুন ছিল বিশাল ধনরাশির অধিকারী এবং তাহার ছিল একরাশ চাবী। ফিরাউন ছিন হযরত মৃসা (আা)-এর যুপে মিসরের সয়াট এবং হামান ছিল তাহার প্রধান মত্ত্রী উভ<়্ে ছিন কিব্তী সম্পদায়তুক্ত এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃলের মহাশ্র্র্।
 তাহাদের পাণের কারণে যথায্যাগ্য শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি।

 তাহারা হইল, আদ জাতি। তাহারা বলিত, আমরা সর্বাপপক্ম শক্তিশালী। এমন আর কে আছে বে, यাহারা আমাদের শক্তি অপেক্মা ও অধিক শাক্তির অধিকারী? তাহাদের প্রতি অতি তীব্র শীতল বাযু অতি ঝধ্ধা বেগে প্রবাহিত হইল, ভূ-পৃষ্ঠের পাথর উত্তোলন কর্যিয়া মাথা निएू করিয়া ভূ-পৃচ্ঠে নিক্ষেপ করা হইল। ফলে তাহাদের শরীর হইতে মাথা পৃথক হইয়া এমনงাবে পড়িয়া রহিন বেন শাখাবিহীন খেজুর গাছের কা৩ পড়িয়া রহহ়াঁছে।
 যাহাকে বিকট ধ্বনি পাকড়াও কর্রিয়াছিল। আর এই সশ্পদায় ছিল সামূদ সম্প্রদায়। তাহাদের সম্মুথে সকল দনীল প্রমাণ পপশ কর়া হইয়াছিল। এমন कি তাহারা পাহার
 দাবী পূরণ করা হইয়াছিন। এতদসজ্তেও তাহারা তাহাদের এ কুফর ও অবিশ্বাসের উপর অটল রহিন এবং আল্লাহ্র নবী হযরুত সালিহ্ (অ) ও মু'মিনগণকে ধমক দিতে খরু করিল। তাহারা তাহািগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার হুমকিও দিল এবং প্রষ্রাঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ নাশের ও ধমক দিল। ফলে তাহাদের ঊপর এমন এক বিকট ধ্বনি आসিল যাহার দরুণ তাহারা চিরতরে নীরব ইইয়া গেন।
 যাহাকে ভূ-গর্ভে ধসাইয়া দিয়াছি। রার @ ব্যক্তি হইন কার্রুন, বে তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইয়াছিন, তাহার নাফরমানী করিয়াছিল এবং ভূ-পৃष্ঠে অতিশয় গর্বভরে ও অহংকারের সহিত চলাচল করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল সেই সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তহার ঘর-বাড়ীসহ তাহাকে ভূগর্ভ্ভে ধসাইয়া দিয়াছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে ধসিতে থাকিবে।
 আল্লাহ্ নদীতে নিমজ্জিত্ কর্যিয়াছেন। आর তাহারা হইল ফির আউন তাহার প্রধানমন্ত্রী ও সমশ্ত সেনাদন। একই সকালে তাহাদের সকনকেই আল্লাহ্ তা'আলা সলিন সমাধি করিয়াহেন। তাহাদের সং্বাদবাহক হিসাবেও একজন রক্ষা পায় নাই।
 আচরণ কর্রিয়াছেন উহাতে তিনি অবিচার করেন নাই একট্ৰও।
 করিত। আল্নাহ্ তাহাদের কৃত কর্ম্মেই বিনিময় ও শাস্তি দান করিয়াছেন। আল্वাহ্ তা’আना প্রথমম जপরাধি সম্প্খায়়ের কথা উন্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর যথাক্রন্ম তাহাদের শাস্তির কথাও উন্নৈখ করিয়াছেন অর্থৎ আদ জাতির শাস্তি ছিন, প্রচঔ ঝষ্ণা বাযু, সায়ূদ জাতির শাস্তি ছিন বিকট ধ্বনি, কারূনের শাশ্তি ছিল ভূগর্ভ্রে ধসাইয়া ধ্পংস করা। এবং ফির্রাউন্নে শাস্তি ছিল নদীতে নিমজ্জিত হ৩য়া। কিত্যু হযরত ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কিছू ব্যতিক্র্ম বর্ণনা কর্রিয়াছছন। তিনি বলেন,位 হ্ֵইাহাহ এবং হইয়াছে। কিন্ডু হयরত ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি 'यूনকাতী’। ইব্ন জ্রাইর (র) হযরত ইব্ন আাব্সস (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বস্তুত হযরত নূহ্ (আা)-এর কাওমের ঋ্কংসের কথা এই সূরার মধ্যেই তুফান ও প্পাবনের মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর নূত (আ)-এর ধপংসের কথা আসমানী শাস্তির মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, 1 وُمْنْهُ
 অতি দূর্রে ব্যাষ্য।


Yr


世

অনুবাদ : (8১) যাহারা আল্লাহৃর পরিবর্তে অপরককে অভিভাবকর্পপে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মঞ্য্য মাকড়সার ঘরই তো দুর্বনত্ম, যদি উহারা জানিত। (৪২) উহারা আল্লাহ্হর পরিবর্ত্ত যাহা কিছ্রুকে আহবান করে আল্লাহ তাহা জানেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৪৩) মানুষের জন্য অমি ঐ সকল দৃষ্টান্ত দিই, কিন্ত্র কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট রিযিক ও সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে উহার প্রতি ভরসা করে উহার একটি উদাহরণ আল্লাহ্ ত্া'আলা উল্মেখিত আয়াতে পেশ করিয়াছেন। বেই সকল বস্তুকে তাহারা উপাস্য গ্রহণ করিয়া সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করে উহা মাকড়সার জালের মত দুর্বল। যেমন কেহ বিপদগ্গস্ত হইয়া মাকড়সার জালের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা ধরিয়া বাঁচিতে চাহিলে, উহা কোনই উপকার করিতে পারে না। অনুর্রপভাবে তাহাদের ঐ সকল উপাস্য ও কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে। বস্তুত ঐ সকল মুশরিকরা যদি এই বাস্তবতাকে উপল⿸্ধি করিত তবে তাহারা ঐ সকল দুর্বল উপাস্য গ্রহণ করিত না। তাহাদিগকে কার্यনির্বাহী মনে করিয়া উহাদের উপাসনা করিত না। অপরপক্ষে যেই সকল লোক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে, তাঁহাকেই একমাত্র মাবূদ মনে করিয়া শরীয়াতের বিধান মুতাবিক আমল করে, সে যেন অতি দৃঢ় মজবূত রশি ধারণ করিয়াছে, যাহা কখনও ছিড়িবার নহে। অতঃপর আল্মাহ্ ঐ সকল মুশরিকদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলেন, তাহারা যেই শিরক করিতেছে, আল্লাহ্ উহা খুব ভাল জানেন। অতএব তিনি তাহাদিগকে তাহাদের শিরকের শাস্তি দিবেন।
  জ্ঞানর্বান ব্যক্তিবর্গই বুঝিতে সক্ষম। অর্থাৎ যাহারা তীক্ষ্ জ্ঞানের অধিকারী ও চিন্তাশীল কেবল তাঁহারাই ঐ সকল উদাহরণ বুঝিয়া ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণণ করে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, ইসহাক ইব্ন ঈসা (র.) ও হযরত আম্র ইবনুল আ'স (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ (সা.) হইতে এক হাজার উদাহরণ বুঝিয়াছি। ইহা হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)-এর এক বিরাট মর্যাদা কারণ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন, কেবল আমি ও তীক্ষ জ্ঞানের অধিকারীগণই উদাহরণসমূহ বুঝিতে সদ্মম।

ইব্ন আবু হাত্মি (র.) বলেন, আলী ইব্ন হ্সাইন (র.) ..... হযরত আম্র ইবনু মুররাহ (রা.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বনেন, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করিয়া উহা বুঝিতে না পারিনে চিন্তিত হইয়া পড়ি। কারণ আল্পাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ইব্ন কাছীর—৭১ (6ম)


বগানুবাদ ঃ (88) আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্গল ও পৃথ্বিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (8৫) ছুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাতে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার মহান শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তরে তিনি উহা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। বরং এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যে যমীনে মানুযের আবাদ করিলে তাহারা আল্লাহ বিধান মুতাবেক কাজ করিবে এবং আল্লাহ তাহাদিগকে উহার বিনিময় দান করিবেন। ইররশাদ হইয়াছে :
 যায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে :

যেন আল্লাহ তা‘আলা ঐ সকল লোককে যাহারা অসৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দিতে পারেন, আর যাহারা সৎকাজ করিয়াছেন তাহাদিগকে তাহাদের সৎকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন।
 রহিয়াছে শে, একমাত্র আর্ল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই একমাত্র ইলাহ ও মা‘বুদ। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁহার রাসূলকে ও মু’মিনগণকে কুরআন পাঠ করিতে ও মানুষের কাছে উহা পৌঁছাইতে হুকুম করিয়াছেন।

 অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাてে। অর্থাং সানাত দুইটি বিষয়কে শামিন করে অশ্লীনত বর্জন ও অশোভনীয় কাজ বর্জন। जর্থাৎ নিয়মিত্যাবে সালাত পড়িতে থাকিলে এই দূইটি বস্টু মুসল্ণী ইইতে দূরীভ্ত হয়।

হযরত ইমরান ও হযরত ইবৃন আব্বাস (রা.) হইতে মারফৃল্রপপে বর্ণিত :

যাহার সানাত অশ্ণীলনতা ও অশোভনীয় কাজ হইতে তাহাকে বিরত রাখিল না. সে আল্ধাহ হইতে ক্রমশঃ দূরেই সরিয়া থাকে। এই সস্পক্কে আরো হাদীলে বর্ণিত আছে।
 ইব্ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্নাহ (সা)-কে "
 তिनि বলল্লেন :

याशा সাनाब তাহাকে অশ্লীন 3 অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিল না তাহার সালাত হয় নাই। ইবন आাু হাতিম (র) आরো বলেন, आनी ইবৃন হুসাইন (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, র্রাসূনুল্ধাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যাহার সালাত তাহাকে অশ্ণীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিল না সে ক্রমশঃ আল্ধাহ হইতে দূর্রে সরিতে থাকে। তাবরানী ও সু অাবীয়াহ (র)-এর সূख্র হयরত ইব্ন আাব্বাস (রা) হইইে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রমাণে বলেন, যাহার সানাত তাহাকে সৎকাজ্জের आদেশ করে না আর অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে না, সে ক্রমশঃ আল্লাহ হইতে দূরে সরিতে থাকে। হাদীসটি মাওকৃফ হিসাবে বর্ণিত। ইব্ন জাবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... ইবন মাসউদ (র) হইরত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ
 তাহার সালাত হয় নাই। জার সালাতের আনুগত্য স্বীকার করিবার অর্থ হইল, অশ্নীল ও जসৎকাজ বর্জন করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, অবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... আদুদ্মাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসূলুজ্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্ন :


বেই ব্যক্তি সালাতের অনুকরণ করে না তাহার সালাত হয় নাই। আর সালাতের অনুক্রণ হইলে সালাত ঢাহাকে অশ্পীল অসৎ কাজ হইতে বিরত রাথে। কিন্ুু মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিক বিত্ধ।

হযরত আবদুল্মাহকে জিজ্ঞাসা করা হইল, অমুক ব্যক্তি বড় দীর্ঘ সালাত পড়ে। তখন তিনি বলিলেন, সানাত যত দীর্घই হউক না কেন, বেই ব্যক্তি সানাতের অনুকরণ না করিবে, ঐ সালাত তাহার পক্ষে উপকারী ইইবে না।

ইবৃন জরীী (র.) বলেন আनী (রা.) ..... হাসান (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসৃনूল্নাহ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছে :
 اللُه الاَّ بُعْدُا
"বেই ব্যক্তি সালাত পড়িল অথচ, সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ হইতে ফिস্রাইয়া রাখিল না, উহা ঘারা কেবল আল্gাহ হইতে অধিক দূরে সরিয়া যাইবে"। এই বিষয়ে যেই সকল মাওকৃফ রিওয়ায়েত, হযরত ইবন মাসউদ (রা.) ইব্ন আব্বাস (র) হাসান, কাতাদাহ, আামাশ ও অন্যান্য রাবীগণ ইইতে বর্ণিত উহাই অধিক বিক্ধ।

হাফ্যি জাবূ বকর বায়यার (রা.) বনেন, ইউসুফ ইব্ন মূসা (রা.) ..... জাবির (রা.) ইইতে বর্ণনা কর্রেন। তিনি বলেন, এক্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্নাহ (সা) কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্ধাহ! অমুক ব্যক্তি রাত্রিকালে সালাত পড়ে, কিন্ুু প্রত্যুষে সে চূরি করে। তথন
 বিরত রাখিবে, যাহা ঢুমি বলিত্ছে। আবূ বকর বায়্যার (র) আরো বলেন, মুহাশ্মদ ইব্ন মূসা জরশী (র) ..... জাবির (রা) হইতে অনুরপ বর্ণনা কর্নিয়াছেন। হাদীসটির সৃত্রে কিন্ুু আ'মাশের শিষ্যগণ কিছू বিরেরোধ করিয়াছেন। আ'মাশের একাধিক শিষ্য ..... আবূ হুায়রা (রা.) কিংবা অন্য কোন সাহাবী ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাছার শিষ্য কায়িস, জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, যিয়াদ, ..... জাবির (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী ক্রীম (সা)-এর নিকট आসিয়া বলল, অমুক ব্যজ্তি রাত্রিকালে সালাত পড়ে এবং প্রত্যুষে চুরি করে, তখন তিনি বললেন, তুমি ঢাহার ভেই চারিত্রিক দোষ বলিত্ছছ, प্রচ্রেই তাহার সালাত উহার বিলুপ্ত ঘটাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সালাত আাল্লাহর যিকিরকেও শামিল করে এবং ইহা সর্বপ্রধান
 হইল সর্বশ্রেষ্ঠ।

تَ

 ‘্যই সালাতির মধ্যে উহার একটিও না থাকে উহা প্রকৃতপক্巾ে সালাত নহে। আর ঐ তিনটি তণ হইল- ইখฺলাস, আল্মাহর ভয় ও আল্মাহর যিকির। ইখৃলাস, আল্লাহকে কাজের আদেশ দান করে। আল্লাহর ভয় তাহাকে অসৎ কাজ হইতে বিরত রাথে এবং আল্লাহর যিকির তাহাকে আদেশও করে এবং নিমেধও করে। ইবন আওন (র) বলেন, যথন তুমি সালাতে নিও, তথন সৎকাজেই থাক। আর তখন সালাত তোমাকে অশ্লীণও অসৎ কাজ হইতে ফির্রাইয়া রাথে। আর সালাতের অবস্থায় বেই যিকিরে তুমি মশণ্যল


 উহা তাহাকে অশ্পীনও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাথে। आনী ইব্ন তানহা (রা) হযরতত
 যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন’ আল্লাহ ও তাহাদিগকে স্মরণ করেন। আল্লাহর এই স্মরণ হইল সর্বশ্রষ্ঠ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং অন্যান্য ঢাফস্সীরকারগণ ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আxাজ্জ (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস
 শয়নকালে আল্ধাহর র্রিযিক সর্বপ্রধান্ন। ইব্ন আাব্মাস (রা) হইতে বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমি ঢাহাকে বলিলাম, আমার একজন সঙ্গী ঢো আপনি বেই ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহা এই বে পৃথক ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলিলেন, তিনি কি ব্যাখ্যা দিয়াছেন? আমি বলিলাম, তিনি বনেন, আল্ধাহ ত'আনা ইর্যশাদ করিয়াছেন ঃ
"丁োমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ম্যরণ করিব।" অতএব আমাদের ম্মরণ করিবার পর আল্লাহ আমাদিগকে ম্মরণ করেনে, ইহাই সর্বপ্রধান এবং ' আব্মাস (রা) বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছছন। ইব্ন আাু হাতিম (র) আরো বলেন,
 ’ করে। আর অকটি অর্থ হইন, আা্মাহ যখন তোমাদের ম্মরণ করেন। কিন্ুু তোমাদের শ্মরণ করা অপপক্ন তোমাদিগকে আাল্লাহর ম্মরণ করা অধিক শ্রেয়।

ইব্ন জরীর (রা) বলেন, ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (রা) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন রাবী'আহ (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন, কি? আiমি বলিলাম, সালাতের মধ্যে তাসবীহ্, তাহমীদ, তাক্বীর ও কির‘আত পাঠ করা ইত্যাদি। তখন ইহাই হইল় সর্বশ্রেয়, তিনি বলিলেন, তুমি একটি আশ্চার্যজনক কথা বলিয়াছ। বস্তুতঃ ইহা সঠিক অর্থ নহে। বরং ইহার অর্থ হইল, আদেশ ও নিষেধকালে তোমরা যখন আল্লাহকে স্মরণ কর, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে স্মরণ করেন
 বুঝান হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ একাধিক সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্ন মাসউদ, আবুদ্ দারদা, সালমান ফারেসী (রা) আরো অনেক হইতে ইহা বর্ণিত এবং ইব্ন জরীর (র) ও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।


অনুবাদ : (8৬) উত্তম পন্তা ব্যতীত কিতাবীদের সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদিগের সহিত করিতে পার যাহারা উহাদিগের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বল আমাদিগের প্রতি ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদিগের ইলাহ্ ও তোমাদিগের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আশ্রসর্মপণকারী।

ঢাফসীর ঃ কাতাদাহ (র) ও আরো অনেকে বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কাফির চাই আহলে কিতাব হউক কিংবা অন্য কোন সম্প্রদায় হয়, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে। না হয়, ইসলাম হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া কর দিবে, না হয় তাহাদের সহিত তরবারী দ্বারা মীমাংসা হইবে। অন্যান্য তাফসীরগণ বলেন, আয়াতটি মানসূখ নহে বরং এখনও ইহার হুকুম অবশিষ্ট। তবে ইহার হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য অবশিষ্ট যে ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি জ্ঞান লাত করিতে ইচ্ছুক। অতএব তাহার সহিত উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক করিবে যেন, সে জ্ঞান ও লাভে সফল হইতে পারে। যেমন অন্য্র ইরশাদ হইয়াছে :

## 

"তোমার প্রতিপানকের রাহের প্রতি হিক্মত বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌেশনে এবং উত্ত্ম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আহবান কর"। হযরত মূসা ও হাক্রন (আ)-কে যখন
准 কোমল কথা বनিবে, সষ্ববতঃ সে নসহীত গ্রহণ করিবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করিবে। এই মতই ইব্ন জরীর (রা) গ্রহণ কর্রিয়াছেন এবং তিনি ইহা ইবন যায়িদ (রা) হইতে নকল কর্যিয়াছে।
 এবং সুস্শ্ষ্ট প্রমাণাদি ইইতে যাহারা চক্কু বক্ধ করিয়া রাখিয়াছ্, শর্রুতা পোষণ করিয়া সত্যকে অন্বীকার কর্রিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সহিত বির্তক নহে বরং তরবারী দ্বারা তাহাদের ফ্যসালা করিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছহ :


आমার রাসূনগণকে আমি দনীল প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব ও ইনসাফ ও ন্যায়ের মানদড, ভেন মানুম ইনসাফ্রে, প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি লৌহও অবর্তীণ করিয়াছি উহার মাধ্যে প্রচভ শক্তি বিদ্যমান। निঃসন্দেহে আল্ধাহ বড়ছ শক্তিশালী, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা হাদীদ:২৫)

জাবির (রা) বলেন, বেই ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ্র বির্রোধিত করে তাহাকে তরবারী দ্রারা হত্যা করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।
 শরীয়াতের পক্ষ হইতে যুদ্ধ কর্রিবার বিধান র্হিয়াছ্ছ) আর ভেই সকল লোক জিযিয়া কর আদায় করিতে অসম্পতি প্রকাশ কর্য়াছে তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে।
 ঐ সকন আহলে কিতাব এমন কোন সংবাদ দান করে, যাহার সত্য অসত্য সম্পক্কে তোমরা সঠিক জ্ঞান রাখ না, তখন তোমরা বল, আমরা ঢো আমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ক ইইতে যাহা কিছू অবর্তীণ করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবের যেই বিষয়টি সংবাদ আমাদিগকে প্রদান করিত্তে, আমরা উহা অস্বীকার করি না। কারণ হইতে পারে উহা সত্য। আর স্বীকারও করি না কারণ, সষবতঃ উशা অসण।

৫৬ー
অতএব অমরা সামগ্রিকভাবে এই ঈমান পোষণ করি যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে यাহা নাযিল করা হইয়াছে উহা পরিবর্তীত না হইলে আমরা উহা আল্লাহ্র পক্ষ ইইতে অবতারিত বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... হযরত আবু হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করিত এবং মুসলমানদের আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করিত। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলেন :

"তোমরা আহলে কিতাবগণের কথা বিশ্বাসও করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। বরং তোমরা তাহাদের কথা ঔনিয়া বলিবে, আমরা তো আমদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করি আর যাহা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে উহাও বিশ্বাস করি। আর আমাদের তাহারই সমীপে আপ্মসমার্পণ করি"। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উসমান ইব্ন আমৃর (র) ..... আবু নামলা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত বে, একবার আবূ নামলা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁহার নিকট একজন ইয়াহূদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছে মুহাম্মদ! এই লাশটি কি কথা বলে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ ভাল জানেন। তখন ইয়াহূদী বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, এই লাশ কথা বলে। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদিগকে কোন কথা বলে, তোমরা উহা বিশ্বাস করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। বরং তোমরা তথন ইহা বলিবে, আমরা আল্মাহ্র প্রতি, তাঁহার কিতাবের প্রতি ও তাহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব যদি উহা ঐ আহলে কিতাবের কথা সত্য হয় তবে এই জবাব দিলে উহাকে মিথ্যাও বলা হইল না আর অসত্য হইলে উহাকে সত্যও বলা হইল না।

ইমাম ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের রাবীর নাম আবূ নামালার সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেহ বলেন, তাঁহার নাম হইল উমারাহ, কেহ বলেন, আমার, আর কেহ বলেন, আম্র ইব্ন মু‘আয ইব্ন যুরারাহ আনসারী (র)। প্রকাশ থাকে যে, ইয়াহ্রদীরা যেই সকল ধর্মীয় কথাবার্তা বলিত, উহার অধিকাংশ হইত মিথ্যা। সত্যের অংশ হহইত অনেক কম। কারণ, তাহাদের ধর্মগ্গন্থে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হইয়াছিল। আর यদি উহা সত্যও হয় তবে মুসলমানদের জন্য উহাতে উপকারই কি ইইত? ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হयরত আদ্দুল্মাহ ইব্ন মাসউদ
(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ তাহারা নিজেরা প্রথভ্রষ্ট, তাহারা তোমাদিগকে কথনও সঠিক পথের দীশা দিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে হয় তোমরা কোন সত্য কথাকে অস্বীকার করিয়া বাসিবে, না হয় একটি অসত্যকে স্বীকার করিয়া বসিবে। মনে রাখিবে প্রত্যেক আহলে কিতাবের অন্তরে তাহার ধর্মের প্রতি কিছ্ বিশেষ সুসম্পর্ক রহিয়াছে। यেমন মনের প্রতি সম্পর্ক আছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবগণের নিকট কি করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার? অথচ রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর প্রতি তোমাদের যেই কিতাব অবতীর্ণ করা ইইয়াছে উহা নতুন ও নির্ভেজাল। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে উহার মধ্যে তাহারা নানা প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। তাহারা নিজেরা আল্লাহ্র কিতাব রচনা করিয়াছে অথ্, অর্থসঞ্চয়ের জন্য ইহা বলিয়া থাকে যে, ইহা তো আল্লাহ্র কিতাব। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যেই সত্য জ্ঞান আগত হইয়াছে, উহা কি তোমাদিগকে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বিরত রাখিবে না। আল্লাহ্র কসম! তাহাদের কাহাকেও তো কখনও তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিযয়বস্তু জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুন ইয়ামন (র) ..... হমাইদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় কুরাইশদের এক দল লোকের সহিত কথা প্রসংগে বলিলেন, দেখ যাহারা আহলে কিতাবগণের ধর্মীয় বিষয় বর্ণনা করে তাহাদের মব্যে কা'ব আহবার (রা) সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। ইহা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে অনেক মিথ্যার বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছি।

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলিতেন বরং ইহার অর্থ হইল, তিনি তো আহলে কিতাবগণের কিতাব হইতে যাহা বর্ণনা করিতেন, উহা সত্য ধারণা করিয়াই বর্ণনা করিতেন। কিন্তু উহাতে যে তাহাদের বহু স্বরচিত মিথ্যা কথা রহিয়াছে। কারণ, তাহাদের ধর্মে উম্মতে মুহা্মদীর ন্যায়-দক্ষ হাফিয ছিল না। ধর্মীয় গ্রন্থের আদ্যপান্থ হিফ্য ও মুখস্থ করিবার এই সৌভাগ্য কেবল এই উম্মাতের বৈশিষ্ট। ইহা সন্ত্বেও অনেক মিথ্যা হাদীস রচনা করিয়া এই উম্মাতের অনেক ধোকাবাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেই সকল মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়াছেন।

ইব্ন কাছীর——२ (৮ম)




অনুবাদ : (8৭) এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরজান অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে এবং ইহাদিগেরও কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে। কেবন কাফিরনাই আমার নিদর্শনাবলী অন্বীকার করে। (৪৮) ঢুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহন্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে,মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে। (8৯) বস্তুত যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবন यালিমরাই আমার নির্দশন অস্থীকার করে।
 করেন, "হে মুহাম্মাদ ! যেমন তোমার পূর্বে রাসূলগণগণের প্রতি আামি কিতাব - আসমানী গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি, অনুরূপ তোমার প্রতিও আসমানী গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি।
 করিয়াছি এ্বং তাহাদের যেই সকল উল্লামা উহা যথাযথভাবে পাঠ করিয়াছে এবং উহাকে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো এই পবিত্র কুরআনের প্রতিও ঈমান আনে ও বিশ্বাস করে। যেমন আদ্দুল্মাহ ইব্ন সালাম ও সালমান ফারেসী (রা.) এবং তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য ইয়াহূদীও ঈসায়ী উলামা।
 কতক এ্রমন লোক আছে যাহারা এই গন্থের প্রতি ঈমান রাখে।
 অস্বীকার করে"। অর্থাৎ যাহারা বাতিল দ্বারা হক ও সত্যকে ঢাকিতে চায় এবং সৃর্যের আলো হইতে চক্মু বন্ধ করিয়া রাখে, কেবল এই ধরনের লোকেরাই কুরআনের ন্যায় সমুজ্জ্লল গ্রন্থকে অন্বীকার করিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ
 ইহার পৃর্ব্রে কোন কিতাব পাঠ করিতে না জার সহন্চে লিথিতেও জানিতে না। অর্থাৎ এই কুর্ান অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তুমি তোমার কাওম্মে মাবেই দীর্ঘকাল অবস্ছান করিয়াছ। তাহারা এই সত্য সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানে বে, তুমি উশ্ষী, তুমি পড়িতেও জান না আর
 দ্বারা এই সত্য সুস্প্ট হইয়া উঠে বে, এই গ্র্থ ঢোমার রচিত নহে। বরং ইহা সয়ং তোমার সৃষ্টিরর্তার পক্ষ হইতেই অবতারিত। পৃর্ববতী আসমানী প্রন্থসমূহেও রাসূমূল্মাহ্



"যাহারা ঐ রাসূলে উম্মীর অনুসরণ করিয়া চলে যাহার গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্থন্থদ্বয়ের মধ্যে তাহারা নিজেদের কাছেই লিখিত পায়, যিনি সৎকাজের আদেশ করেন আর অসৎকাজ হইরে নিষেধ করেন"। (সূরা আ‘রাফ ঃ ১৫৭) বস্তুতঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) আজীবন উন্মী ছিলেন। তিনি কোন কালে পড়িতেও জানিতেন না আর লিখিতেও জানিত্নে না। তিনি কিছ্ম লেখক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার প্রতি অবতারিত অহী লিপিবদ্ধ করিতেন অবং বিভিন্ন দেশে চিঠি-পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিতেন। কাयী আবুল ওয়ালীদ রাজী- এর ন্যায় পরবর্তীকালের যেই সকল উলামাগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) হুদায়বীয়ার সন্ধিকালে স্বহন্তে সন্ধিপত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ
 উপর ভির্ত্তি করিয়া মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্মাহ (সা) ফয়সালা করিয়াছেন"। কিন্তু ‘আবুল ওয়ালীদ কাयী" এর মত নির্ভুল নহে। বস্তুতঃ তিনি বুখারী শরীফে এই রিওয়ায়েত দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন।
আসলে বাক্যটির অর্থ উহা নহে, যাহা তিনি বুঝিয়াছেন। বাক্যটির অর্থ হইবে,
"রাসূনूন্মাহ্ (সা) সন্ধিপত্র হাতে নিলেন অতঃপর ’ হকুম দিলেন, অতঃপর নিখা হইন"। যাহারা "অাবুল ওয়ালীদ কাयী" এর মত গ্রহণ করিয়াছেন মাশরিক ও মাগরিবের সমস্ত উলামায়ে কিরাম তাহাদের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছছন। এই মতকে তাহারা সস্পূর্ণর্ণপে বর্জন করিয়াছেন। বক্তৃত ও কবিতার মাধ্যমে ঢাহারা ইহ খ্রতিবাদ কর্য়াছো।
 (সা)-এর নিথিতে পারা ছিন তাহার একটি মু‘জিযা। তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সত্যসত্যই তিনি লিখিতি জানিতেন। বেমন দাজ্জান সশ্পর্কে রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইর্রাদ

 করিতে পারিবে। চাই সে শিক্ষিত হউক কিংণা অশিকিত। ঢখন বেমন অশিকিত মু’মিন্নে জন্য ইহা একটি কেরামতি হইতে। অনুর্রপডাবে হৃাায়বীয়ার সধ্ধিকালেও রাসূনুল্নাহ (সা)-রর লিখিতে পারা তাঁহার একটি মু'জিযা ছিল"।


 منْ قَبْلْ منْ "बরিতে পার্রিতে না।
 जতিশয় তাক্কীদের সহিত রাসূন্ন্নাহ্ (সা) পাঠ করিতে ও লিথিতে না পারিবার কথা


 দুই বাহ্র কथা এই কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে শ্যে, পাখী সাধারণত দুই বাহ্র সাহাব্যেই উড়িয়া থাকে।
 তবে কিছ্দু মূর্খ লোক অবশাই সন্দেহ করিয়া বসিত। এবং তাহারা বলিতে পারিত বে,
 তাহারা ইহা ভাল করিয়াই জানে বে, তুমি লিখিতে জান না এতদসত্ত্ৰে তাহারা এই অবাস্তব কथা বলিতে বলিতেছে।

ইরताদ及ْ निখिয়া লইয়াছে। সকাল－সक্ষ্যে উহা মুহাম্মদ（সা）－এর নিকট পাঠ কর্রা হয়। আল্মাহ্ তাহাদের এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ：
 সকন লোকদিগকে বলিয়া দাও，এই কিতাব ঢো সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন， यিনি आাসমান ও यমীনের সকল গোপন বিষয় জানেন। এখানে ইরশাদ ইইয়াছছ ：

位 কাহিনী নহে বরং ইহ সুর্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহা সেই সকল লোকের অন্তরে সুরক্ষিত যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র কুর্রানের আয়াতসমূহ সত্যের সুদ্টষ নিদর্শন। ইহার আদেশ নিষেধ এবং খবর ও সুস্পষ্ট। আল্লাহ ত＇জানা উলামায়ে কিরাম্মে পক্ষে এই গ্থহ্থক মুখ্থ করা，পাঠ ও ইহার ব্যাখ্যা করাকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। বেমন，ইরশাদ হইয়াছ্ ：
 করির্বার জন্য সহজ কর্রিয়া দিয়াছি। অতএব আছে कি কেহ উপদেশ গ্রহণকারী？ রাসূলুল্মাহ্（সা）ইরশাদ করিয়াছে ：

প্রত্যেক নবীকে এমন কিদূ মুজিযা দান করা হইয়াছে，यাহার দক্রন মানুষ তাহাদের উপর ঈমান आনিয়াছে आর आমাকে याহা দান করা হইয়াছে，উহ হইন অহী। याহা আা্লাহ आমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। आমি आশা করি পৃর্ববত্তী সকল आविয়ার্রে কিরামের অনুসারী অপপক্ষা আমার আনুসানীর সংখ্যা বেশী হইবে। মুসলিম শরীফে ইয়াय ইব্ন হাম্মাদ（র）হইতে বণিত，आাল্লাহ্ ত＇আালা ইরশাদ করেন，হে মুহাশ্ষদ ！ আমি তোমাকে পরীীক্সা করিব জার তোমার দ্ঘারা অন্য মনুষকেও পরীীক্স করিব আর তোমার প্রতি এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ কর্রিব যাহা পানি দ্ঘারা ধৌত করা যাইবে না। আর তুমি উহা নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থায পাঠ করিবে। जর্থাৎ লিখিত কুর্নককে পানি ঘারা ধ্যীত করা হইনেও কুরান বিনষ্ট করা যাইবে না। উशা সুরক্ষিতই থাকিবে। বেমন
 মধ্যে র্ষিত থাকে তবে আা৫নে উহা জ্বালাইয়া নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ，কুরতান মানুষ্যের রুকে রক্ষিত，মানুষের মুথের উচ্চারণ করা সহজ অন্তরে সংরাক্ষিত এবং শদ্দগত

ও অর্থগতভাবে উহা একটি জীবন্ত মু‘জিযা। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে এই উম্মাতের বর্ণনা উল্লেখ, انا جـيلهم فـى صـدروهـ তাহাদের কিতাবও আসমানী গ্গন্থ তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকিবে।
(র) এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, হে মুহাম্মদ ! তুমি যে পড়িতে জানিতে না আর স্বহস্তে লিখিতেও পারিতে না, এই বিষয়টির জ্ঞান পূর্ববর্তী গ্থন্থসমূহের আলিমগণের অন্তরে নিদর্শন হিসাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

কাতাদাহ ও ইব্ন জুরাইজ (র) ৃইতেও এই ব্যাখ্যা বর্ণিত। প্রথম অর্থ বর্ণিত কেবল হাসান বাসরী (র) হইতে। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, এই অর্থই আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাকও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন এবৃ এই অর্থই অধিক যাহির।
 অস্বীকার করে। যাহারা হঠকারী তাহারাই কেবল উহা অগ্পাহ্য করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
 يَرْوُا الْعَذَابَالَالَاِيْمْ
বেই সকল লোকের উপর তোমার প্রতিপানকের কালেমা সাব্যস্ত হইয়াছ্ যদিও সকল দनীল প্রমাণ তাহাদের নিকট সমুপস্থিত হউক না কেন তাহারা ঈমান আনিবে না যাবৎ না ঢাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)



অনুবাদ ঃ (৫০) উহারা বলে, তাহার (মুহাম্মদ) প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন ? বল, নিদর্শন আল্লাহহ ইখ্তিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। (৫১) ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে। (৫২) বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশমন্ডনী ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষত্থিস্ত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুশরিকদের হঠকারিতারও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হযরত মুহাম্ম (সা)-এর নিকট এমন মু‘জিযা দেখাইবার দাবী করিয়া বসিয়াছে, যেমন হযরত সালিহ (আ)-এর নিকট তাঁহার কওম উষ্ট্রীর মু‘জিযা দেখাইবার দাবী তুলিয়াছিল। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হকুম করিলেনঃ
 দাও, 'মু‘জিযা 'দেখাইবার ইখ্রির্তিয়ার তো আল্লাহর হাতে আমার হাতে নহে। তিনি যদি ইহা জানিতে পারেন মু‘জিযা দেখাইলে তোমরা হেদায়েত গ্রহণ করিবে, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদের চাহিদানুরূপ মু'জিযা দেখাইবেন। তাঁহার পক্ষে মু‘জিযা প্রদর্শন করা কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু তিনি ইহা জানেন, মু‘জিযা দেখিয়া হেদায়েত গ্রহণ করা তোমাদের উদ্দেশ্য নহে বরং তোমাদের উদ্mেশ্য হইল হঠকারিতা প্রকাশ করা ও আমাকে পরীক্ষা করা। অতএব তিনি তোমাদের চাহিদানুক্রপ মু‘জিযা দেখাইবেন না। ইরশাদ ইইয়াছে :


"আর মু"জিযা ও নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিতে ইহা ব্যতিত আর কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী উম্মতগণও মু‘জিযাসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। সামূদ জাতিকে আমি মু‘জিযা
 ইসরাঈল: (৯)
 হিসাবে প্রেরিত্ত। আমার কর্তব্য হইল রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই দায়িত্ আমার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে উহা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।

आল্काइ তা‘আর্লা যাহাকে’ হেদায়ের্ত দান কর্রেন সেই হিদায়েত প্রাপ্ত আর তিনি য যাহাকে গুমরাহ করেন তাহার জন্য তুমি কখ্খও কোন কার্যনির্বাহীও পথপ্রদর্শক পাইবে না। (সূরা কাহ্ফ : ১৭) আরো ইরশাদ ইইয়াছে :

病 হে মুহাম্মদ ! তোমার উপর তো তাহাদের হেদায়েত করিবার দায়িত্ নহে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ঐ সকল কাফির মুশরিকদের মুর্খতা ও অজ্ঞাতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট আল-কুরআনের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ এবং সর্বাপেক্ষা বড় মু‘জিযা সমাগত হইবার পরও তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সত্যনবী প্রমাণ করিবার জন্য অন্য মু‘জিযা ও নিদর্শনের দাবী জানাইতেছে। আল-কুরআন তো এমন এক গ্রন্থ যাহার দশটি সূরার সমতুল্য বরং উহার একটি সূরার সমতুল্য সূরা পেশ করিতেও আরবের সকল নামী-দামী কবি ও সাহিত্যিকগণ অক্ষম হইয়াছে। ইহার পরও কি তাহাদের এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে যে, ইহা মহান আল্লাহ্র পফ হইতে অবতারিত নহে? ইহার পরও কি যাঁহার প্রতি এই মহান প্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার সত্যতা প্রমাণিিত করিবার জন্য অন্য কোন মু‘জিযা পেশ করিবার দাবী উঠিতে পারে? ইরশাদ হইয়াছে :

## 

তাহাদের জন্য্ ইহা কি যথেষ্ট নরহে যে, আমি তোমার প্রর্তি এক মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদিগকে পাঠ করিয়া লুনাইয়া থাকা হয়। যেই গ্ৰন্থের মধ্যে পূর্ববর্তীদের খবরও রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীরও খবর রহিয়াছে। আর তাহাদের পারস্পারিক সমস্যাবালীর সমাধানও রহিয়াছে। অথবা, মুহাম্মদ (সা.) একজন উম্মী, লেখা লিখিতেও জানেন না, পড়িতেও পারেন না। আর কোন আহলে কিতাবের সশ্মুখে গিয়া কখনও কাহার সংপও লাভ করেন নাই, এমন এক ব্যক্তি যখন পূর্ববর্তীগ্থন সমূহের তথ্যাদী সঠিকভাবে পেশ করিতেছেন, যাহা দ্বারা তাহাদের পারস্পারিক বিবাদের নিস্পত্তি হইয়া যায়। ইহা ছাড়া বনী ইসরাঈল আলিমগণও এই গ্রন্থের সত্যতার সাক্য্য দেয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

ঐ সকন কাফির্রদের জন্য ইহা কি একটি নিদর্শন নহে বে বনী ইসরাঈল আলিমগণও এই কিতাব সস্পক্কে অবগত। পূর্ববর্তী প্রন্থসমূহেরও ইহার উল্লেখ রহিয়াছহ। बেমন ইরশাদ হইয়াছে :

الْاُوْلُ
আর তাহারা বলে, মুহাম্মদের উপর কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের নিকট কি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের নিদর্শন আসিয়া পৌছায় নাই? «্রই গ্থ্্থানি আল্মাহর পক্শ ইইতে অবতারীত হইবার এতজ্জলি প্রমাণ রহিয়াছে ইহার পরও ব্যই নবীর প্রতি ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার সত্যত প্রমাণিত করিবার জন্য আরো মু'জিযার দাবী করা ইঠকারিত ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ..... হযরত াবু হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু সু‘জিযা দান করা হইয়াছিন, যাহার কারণণ মানুষ তাহাদের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। আর এই লক্ষ্যে আমাকে যাহা দান করা হইয়াছ্, উহা হইল অহী, যাহা আল্লাহ্ আমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আমি এই আশা করি কিয়ামত দিবসে পৃর্ববতী সকল আন্বিয়ার্যে কিরামের অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশী ইইবে। ইমাম বুথারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি নাইস-এর সূত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।


जবশ্যই এই কুর্ানে মু’মিনগণণের জন্য রহমত ও নসীशাত্তের বিষয় রহিয়াছে। অর্থাৎ এই কুর্রান সত্যকে প্রকাশ করে এবং বাতিল ও অসত্যকে মিটাইয়া দেয়। অতএব ইহা মু'মিনগণের জন্য রহমত অপর পক্ষ ইহার মধ্যে আল্মার বাণী ও আল্মাহর নবীক্কে অস্বীকারীদের ও নাফরমানদের উপর বেই সকল দ্রষ্ঠাত্তমূলক শাস্তি নিপতিত হইয়াছিন উহারও উল্লেে রহিয়াছে, যাহা দ্বারা মু'মিনগণ নসীহত হাসিল কর্রিতেও সঙ্ষম।
تُلْ كَفِى بِاللَهِ بِيْنِيْ وْبَيْنَكْمْ -

হে মুহাম্যদ ! তুমি ঐ সকল হঠকারীদিগকে বলিয়া দাও, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্যই যথেট্ট। তোমরা বেই মিথ্যায় জড়াইয়া পড়িয়াহ এবং বিভ্রান্ত ইইয়াছ উহা তিনি জানেন জার আমি বে তোমাদিগকে কি বলিতেছি উহাও তিনি জানেন। আমি ইহাই বলিতেছি বে, আল্মাহ আমাকে রাসূন হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। यদি আমার কথা অসত্য হয় তবে তিনি অবশ্যই ইহার শাস্তি আমাকে দিবেন। ইরশাদ হইয়াছ্ :


ইবุন কাঘীর—৭৩ (৮-ম)
"আার यদি এই রাসূল কুরআানের একটি কথাও রচনা করিয়া বলিত তবে আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত পাকড়াও করিতাম, जতঃপর তাহার প্রাণশিরা কর্ত্ত করিতাম। আর তোমাদের মষ্য হইতে কেইই তাহাকে ছাড়াইয়া নইতে সক্ষম হইত না। (সৃরা হাক্কা : 88-89) অতএব আল্লাহর রাসূল হিসাবে আমি যাহা কিছू তোমাদের নিকট পেশ করিতেছি উহাতে আমি সশ্পুর্ণ সত্য আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা‘ালা ঢাঁার স্পাষ্ট মু'জিया দিয়া আমার সাহাय্য করিয়াছেন।
. কিছ্ আসমানসমূহে ও যমীনে আাছে তিনি উহার সবকিছুই জানেন। কিছুই তাঁহার নিকট গোপনে নহে।

আর যাহারা বাতিলের প্রতি বিশ্যাস রাたখ এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্ধাস রাৰখ না তাহারাই কিয়ামত দিবসে কত্ছিস্থ ইইবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের কৃতকর্মের ফল দিবেন। সত্যকে অস্বীক্ার ও বাতিলের অনুসরণের শাা্তি তাহারা অবশাই ভোগ করিবে। সুশ্শম্ট দনীল প্রমাণাদী তাহাদের সयूথে পেশ করা সজ্তেও বে তাহারা তাঁহার রাসূলগণকে অস্বীকার ও অমান্য করিয়া চলিয়াছে এবং কোন দনীল ছাড়ই তাণূত ও প্রতীমাসমৃহ্রের প্রত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদের পূজাপাঠ করিয়া যাইতেছে ইহার মজা তাহাদের অবশাই ভোপ করিতে হইবে।


অনুবাদ : (৫৩) উহারা তোমাকে শাহ্তি ঢৃরাब্বিত করিতে বলে, यদি নির্ধার্রিত কান না থাকিত তবে শাস্তি ঢাহাদিগের উপর আসিত। নিচয়ই উহাদিগের উপর শাষ্তি আসিব্রে আকস্মিকতাবে, উহাদিহগর অজ্ঞাতসারে। (৫৪) উহার্রা তোমাকে

শাস্তি ত্বরাब্বিত করিতে বলে, জাহান্মাম তো কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন করিবেই। (৫৫) শাস্তি উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে ঊর্ধ ও অষঃ দেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন, ঢোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।

তাফস্সীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা, মুশরিকদের মূর্খতার উ্লেখ্লেখ করিয়াছেন। তাহারা কুফর ও শিরকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া অত্শিয় ধৃষ্টতার जহিত আল্লাহর শাস্তি নাযিল করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


কাফির ও মুশরিকরা বিদ্রপ করিয়া আল্লাহ্র নিকট এই প্রার্থনা করে, "হে আল্লাহ यদি ইহা (কুরআন) তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয় তবে উহা অস্বীকার করিবার দায়ে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ কর, কিংবা যন্দ্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আন্ফাল : ৩২) এখানে আল্লাহ্ উহাদের জবাবে বলেন :

তাহারা যে শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যদি শাস্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না হইত, তবে অবশ্যই তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইত। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত করিবার ফয়সালা যদি না হইত তবে অবশ্যই তাহাদের উপর সত্বরই আযাব অবতীর্ণ হইত। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে :

তবে তাহাদের উপর আকস্মিকভাবে তাহাদের অবচেতনাবস্থায় শাস্তি আসিয়া পড়িবে।

আর তাহারা আयাবের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছে আর জাহান্নাম তাহাদিগকে চতুর্দিক ইইতে घিরিয়া রাখিতেছে। অর্থাৎ তাহাদের উপর অবশ্যই শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বরেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে
 জাহান্নাম। এই সমুদ্রের মধ্যে নক্ষত্রমালা ছুটিয়া পড়িবে, চন্দ্র-সূর্য আলোকইীন হইয়া ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর সমুদ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে এবং ইহা জাহান্নামে পরিণত ইইবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবু আসিম (র) ..... ইয়ালা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : الـبحر هـو جهنـم

লোকেরা ইয়ালাকে এই সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তোমরা কি নক্ষ্য কর
 জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার্র আবরর্ণ্ণ তাহাদিগকে ঘিনিয়া লইবে। অতঃপর তিনি.বলিলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে ইয়ালার জীবন, আমি ঐ জাহান্নামে প্রবেশ করিব না যাবৎ না আল্লাহ্র দরনবারে আমাকে উপস্থিত করা হইবে। আর উহার এক কাত্রাও আমাকে স্পর্শ করিবে না যাবৎ না আামাকে আল্মাহূর সম্মুখে পেশ করা হইবে। হাদীসটি গরীব।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন :

"ভ্যই দিন তাহাদের উপর হইতে এবং তাহাদের নিচ হইতে আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে"। বেমন অন্যত্র ইরশদ ইইয়াছ্ :
"णाহাদের উ সরে ও নিচে তাহাদের জন্য অগ্নির বিছননা ও সামিয়ানা হইরে"। অরো ইরশাদ হইয়াছে :

"হায়! यদি কাকিররা সেই সময়ট্টিকে জানিত যখন তাহারা তাহাদের অখ্গভাগ হইতেও আা巛ন ঠেকাইতে পারিরে না অার তাহাদের পচাৎভাগ হইতেও আাওুন

 কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর"। জাল্মাহুর পক্র হইতে ইহা ধমক ‘হিসাবে বলা হইবে। অগ্নিদহনের কষ্ঠ অপেক্ষা এই মানুসিক কষ্ঠ আরো অধিক হইবে। ハেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছ్ :

বেই দিনেনে তাহািিকে উপুড় কর্রিয়া আতেনের মধ্যে টানিয়া নওয়া হইবে। আর বলা হইবে, তোমরা অগ্নিদহনের স্বাদ গ্রণ কর। আরো ইরশশাদ ইইয়াছে :

বেই দিন ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদিগকে জাহান্নামের আণুনে ধাক্কা দিয়া নিক্ষে করা হইবে এবং তাহাদিগকে বনা হইবে এই হইন সেই আাঙু যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। (সূরা তূন : ১৩-১৪)


आচ্ছ বলতো দেথি, ইহা कি যাদু ? না কি তোমরা দেখিতেই পাও না ? তোমরা উহাতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা চাই ধৈর্যধারণ কর কিংব そ̌ধ্যধারণ না করিয়া বিচলিত হও সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্ম্মরই শাস্তি দেওয়া হইবে। (সৃরা তৃর : ১৫-১৬)
 or

 السَّيِّعٌ الْعَكِمْ ’
অনুবাদ : হে আমার মু’মিন বান্দাণণ! आমার পৃথিবী প্রশশ্ত, সুত্রাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীব মাত্রই মৃহ্যুর স্বাদ গ্রণণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (৫৮) যাহারা ঈমান आনে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই ঢাহাদিগের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান কর্নিব জান্নাতে, যাহার भাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে ঢাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম প্রতিদান সеকর্মশীনদিগের। (৫৯) যাহারা टৈর্য অবনধ্ধন করে ও ঢাহাদিণের প্রতিপালকের উপর নির্ভর কর্রে। (৬০) এমন কত জীবজন্হ আছে যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; জাল্লাহই র্রিयৃ দান কর্রে উহাদিগকে ও তোমাদিগকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বఱ ।

ঢাফ্সীর ঃ উল্gেথিত আায়াতে আল্লাহ্ ত'জালা ঈমানদারগণকে হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। বেই স্থানে ঢাঁহারা দীন কাল্যেম করিতে অক্ম উহা ত্যাগ করিয়া

তাহারা যেন এমন স্থলে গমন করে যেখানে তাঁহারা আল্লাহ্র দীন কায়েম করিতে সক্ষম, আল্লাহ্র একত্বাদ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তাঁহার যথাযথ ইবাদত করিতে বিঘ্ন না ঘটে। আল্লাহ্র যমীন বড় প্রশস্ত। ইরশাদ হইয়াছে :


হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! আমার যমীন বড় প্রশস্ত, অতএব यদি কোন স্থানে দীন কায়েম করিতে জটিলতার সৃষ্টি হয় তোমরা উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর এবং সেখানে কেবল আমরই ইবাদত কর। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াयীদ ইব্ন আব্দে রাব্বিহী (র) ..... যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

## 佒 मकन

 শহর ও দেশ আল্মাহ্রই আর বান্দাও আল্লাহ্রই। অতএএব বেখানেই কল্যাণ পাইবে সেখানে অবস্থান কর। এই কারণে যখন পবিত্র মক্কার দুর্বল মুসলমানগণের তথায় অবস্থান করা সম্ভন হইল না, তখন তাঁহারা স্বীয় দীনের খাতিরে হিজরত করিয়া হাব্শায় গমন করিলেন। হাবশা সয্রাট আসহামাহ নাজ্জাশী তাহাদিগকে সযত্মে বরণ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) এবং অবশিষ্ট সাহাবীগণ আল্লাহ্র নির্দেশে পবিত্র মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করিলেন।অতঃপর আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেন :


তোমাদের প্রত্যেক মত্যুবরণ করিতে হইবে সে যেখানেই অবস্থান করুক না। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার ইবাদত করিতে থাক এবং তিনি তোমাদিগকে যেখানে গমন করিবার নির্দেশ দেন, উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। মৃত্যু তোমাদের জন্য অনিবার্য, উহার পাঞ্জা হইতে রেহাই পাইবার কোন উপায় নাই, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন। অতঃপর তোমাদের সকলকেই আল্নাহ্র দরবারে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ অনুগত বলিয়া প্রমাণিত হইবে আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এই কারণে ইরশাদ্ হইয়াছে :


আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বেহেশ্তের মধ্যে সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করিব, যাহার তলদেশে নানা প্রকার

নহর প্রবাহিত হইবে। পানির নহর, নির্মল শরাবের নহর, মধুর নহর ও দুধের নহর। ঢাঁহারা তাহাদের ইচ্ছানুসারে সেই দিকে ইচ্ছা ঐ্রসকল নহরসমূহের প্রবাহ পরিবর্তন করিতে পারিবে।
 হইবে না।
 কতই উর্ত্তম।
 অবিচল রহিয়াছে।'এবং দীনের খাতিরেই আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের আশায় হিজরত করিয়াছে, শক্রুর মুকাবিলা করিয়াছে এবং আ丬্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করিয়াছে। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... মালিক ইব্ন আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "বেহেশ্তের মধ্যে এমন প্রাসাদসমূহ রহিয়াছে যাহার অভ্যন্তরীন ভাগ বার্হিভাগ হইতে দেখা যায় এবং বর্হিভাগ উহার অভ্যন্তর হইতে দেখা যায়। আল্লাহ তাআলা ঐ সকল প্রসাদসমূহকে ঐ সকন লোকদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অন্ন দান করে এবং মধুরালাপ করেন নিয়মিত সালাত পড়ে, সাওম পালন করে এবং রাত্রিকালে এমন সময় সালাত আদায় করে যখন অন্যান্য লোক থাকে নিদ্রিত।
 প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, রিযিক কোন বিশেষ স্থানের সহিত নির্দিষ্ট নহে বরং আল্মাহ পাক তাঁহার গোটা সৃষ্টিকূলকে রিযিক দান করেন, তাহারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। মুহাজিরগণ মক্কা ত্যাগ করিয়া বেখানে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে বরং তাহাদের রিযিকের পরিমাণ অধিক ছিল ও উত্তম ছিল। হিজরত করিবার অল্পকাল পরেই তাঁহারা বিরাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে :
 রিযিক উর্পার্জন করিতে" সক্ষম আর না তাহারা পরবর্তী দিনের জন্য কিছ্ম সঞ্চয় করিতে পারে।
 অর্থাৎ ঐ সককল প্রাণীর দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাদের জন্য উহা সহজ করিয়া দেন। অতএব প্রত্যেক প্রাণীর জন্য উপযুক্ত রিযিক তাহার নিকট প্পৗঁছাইয়া দেন। এমন কি গর্ভের পিপীলিকা, শূণ্্যের পাখি এবং পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছের জন্যও তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করেন। ইরশাদ হইয়াছে :

"ভূ-পৃष্ঠে চলমান সকন প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র। আর তিনি উহাদের দীর্ঘাবস্থানের স্থান ও অল্প অবস্গানের স্থুন জানেন। কিতাবে মুবীনেের মধ্যে সবকিছুর উল্লেখ রহহিয়াছে। (সূরা হূদ : ৬)

ইব্ন আাু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আাদুর রহমান হিরাভী ..... হयরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একবার আমি রাসুলুল্মাহ্ (সা)-এর সহিত বাহির ইইলাম। তিনি চলিতে চলিতে মদীনার এক বাগানে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাগানের থেজুর টোকাইয়া খাইতে ওরুু করিলেন এবং আমাকে বলিলেনঃ " عمر مالك لا تأكل ইবন উমর ! তোমার কি হইল, খাও না কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার খাইতে ইচ্ছ হইতেছে না। রাসূল্ন্নাহ্ (সা) বলিলেন, আজ চতুর্থ দিন ইহার মষ্যে আমি খাদ্যের স্বাদ গহণ করি নাই। অতএব আমার তো খাইবার আছে। অথচ আমি ইচ্ম করিয়া আল্লাহ়র দরবারে দু‘আ করিলেই তিনি আমাকে কায়সার ও কিসূরা এর ন্যায় ধনভাডার দান করেন। হে ইবন উমর! তখন তোমার অবস্থা কির্রপ হইবে যथন এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান কর্রিবে যখন তাহারা বৎসরের আহার্য্য জমা করিয়া রাখিবে অথচ, আল্লাহর রোয কিয়ামতের প্রতি তাহাদের বিশ্ধাস হইবে দুর্বল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার ঐ স্থানে থাকাবস্ছায় এই আয়াত নাযিল হইন :


অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা.) বলিঢেনন, আল্লাহ ত'অালা আমাকে ধনভাভার জমা করিবার হুকুম দেন নাই जার প্রবৃত্তির অনুসরণ কর্রিতেও বলেন নাই। অতএব বেই ব্যক্তি চিরকাল পাথ্থিব জীবন ধারণ করিবার আশায় ধনভাভার একত্রিত করে, जাহার জানিয়া রাখা উচিৎ বে, জীবন আল্লাহ্র হাতে তিনি যখন ইচ্ম উহার অবসান ঘটাইতে পারেন। মনে রাখিও, আমি একটি দীনার কিংবা দিরহামও জমা করি না, আর আগামীকল্যের জন্যও কিছू রাথিয়া দেই না। হাদীসটি গরীী। হাদীলের রাবী জাররাহ ইবৃন মিনহাল একজন দুর্বল রাবী।

লোক মুখ্ে কথাটি প্রসিদ্ধ বে, যখন কাকের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হয়, তখন উহার পরও পশম সাদা হয় কাক ইহা দেথিয়া ঘৃণা করিয়া বাচ্চা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যখন উহার পালক ও পশম কালো হয় তখন পুনরায় মা-বাবা উহার কাছে আলে এবং উহার মুৰে খাবার দান করে। কিন্তু প্রাথমিক দিন গুলোতে যখন উহার মা-বাবা

ঘৃণা করিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকে, তখন আল্লাহ তা’আলা ছোট ছোট মশা উহার পার্শ্বে একত্রিত করিয়া দেন। এবং উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। কবি বলেন :
يـا رازق النـــابب فـى عشيـه * وجـابـر الـعظم الكسيـر المسصصص -

হে কাকের বাসায় কাক ছানার রিযিকদাতা! ছে ভাংগা চूর্ণবিচুর্ণ হাড্ডি জোড়নেওয়ালা।

উদ্ধৃত কবিতায় আরব কবিও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা‘আলা কাকের বাচ্চাকেও উशার বাসায় রিযিক দান করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নবী (সা.)
 এবং রিযিক দান করা হইবে। ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, আবু হাসান আলী ইবন আব্দান ..... হযরত ইবন উমর (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)
 সুস্থ থাকিবে ও গণীমাতের মাল লাভ করিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, কাবীসা (র.) ..... আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করিয়াছ্ছেন :

任 লাভবান হইবে, সাওম পালন কর সুস্থ থাকিবে এবং জিহাদ কর গণীমাতের মাল লাভ করিবে। হযরত ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে মারফুরূপে এবং হযরত মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে।

風 তাহাদের যাবতীয় চালচলন ও অবস্থানকে দর্শন করেন।


ইব্ন কাছীর——৭8 (৮ম)


অনুবাদ ঃ (৬১) यদি তুমি উহদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্यকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন ? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ। তাহা ইইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছছ ! (৬২) আল্লাহ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৬৩) यদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভুমি মৃত হইবার পর, আকাশ হইতে বারিবর্যণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। বল, প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন : প্রকৃত উপাস্য কেবল আল্লাহ্-ই। মুশরিক-পৈত্তলিকরাও ইহা স্বীকার করে যে আসমান যমীন চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্নাহ এবং দিবা-রাত্র একের পর তিনিই মানুষের জন্য কার্যরত করিয়াছেন। রিযিকদাতা ও সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই। তাঁহার বান্দাদের জন্য মৃত্যুর নির্দিষ্টকাল তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন তিনিই কাহাকেও ধন দিয়াছেন কাহাকেও দারিদ্রের শিকার করিয়াছেন । ধন ও দারিদ্রের যোগ্য যে কে তাহা তিনি ভাল জানেন । এই সকল ক্ষমতার অধিকারী যখন একমাত্র তিনিই অন্য কেহ নহে। অতএব ইবাদত ও উপাসনার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কি কারণে অন্যের ইবাদত করা ইইবে ? আর কি কারণেই বা অন্যের উপর ভরসা করা হইবে? সম্রাজ্যের অধিকারী যখন তিনি একাই ইবাদতের যোগ্যও তিনি একাই। রবৃবিয়াত ও প্রতিপালনের যখন তাঁহার কোন শরীক নাই উলূহিয়্যাত ও উপাসনায় তাঁহার শরীক কেন থাকিবে ? আল্লাহ্ বহু স্থানে রবূবিয়াতে তাঁহার একত্ববাদের স্বীকারোক্তির মধ্যে উলূহিয়াতের একত্বাদকে প্রমাণিত করিয়াছেন। হজ্জ পালনকালে মুশরিকরাও এই সত্যকে স্বীকার করিয়া থাকে। হজ্জ পালনকালে তাহারা বলে :
".হ আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হইইয়াছি। আপনার কোন শরীক নাই। আছে কেবল এমনজন শরীক যাঁহার সত্তার ও তাহার যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত মালিক আপনিই"।


অनूবাদ : (৬৪) এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারনৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, यদি উহারা জানিত! (৬৫) উহারা যখন নৌयाনে আরোহণ করে, তখন উহারা বিষ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠতাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থনে ডিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন, তথন উহারা শিরৃকে निষ্ত হয়। (৬৬) ফনেে, উহাদিগের প্রতি আমার দান উহারা অস্বীকার করে এবং ডোগ বিলাসে মত্ত থাকে, জচিরেই উহারা জানিতে পারিবে।

তাফস্সীর : আল্নাহ ত'আলা ইরশাদ কর্রেন দুনিয়া অতি হুচ্ম, ইহা ক্থস্থায়ী চিরস্গায়ী নহে। ইহার জীবন খেলাধৃলা বৈ কিছু নহে।
 জীবন। উহা চিরস্शীয়ী जননত্তকান পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে।
 কণস্থায়ী ব্তুর উপর প্রাধান্য দান করিত না। অতঃপ্র আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন মুশরিকরা যখন নৌকায় আরোহন করিয়া নিরুপায় হয় বিপদ হইতে রষ্মা পাইবার কোন উপায় গুঁজ্জিয়া না পায়, তখন তাহারা সকল উপাস্য ছাড়িয়া একমাত্র আল্qাহৃকে ডাকিতে থাকে। বিপদের সময় যখন তাহারা বুঝিতে পারে বে, আল্লাহ্ ছাড়া তাহাদের ডাকের সাড়া আর কেহ দিতে সক্ষম নহহ। তবে অন্য সকল সময় তাহাদ্দর এই জ্ঞানট্রুকু স্থায়ী থাকে না কেন? আর কেনই বা তাহারা শিরক বর্জন করে না 3 ইরশাদ ইইয়াছে :
 যখন নৌকায় আর্রোহন করে তখন একনিষ্ঠ হইয়া কেবল আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। जनাত্র ইরশাদ হইয়াছহ :

আর যখন তোমরা সমুদ্রে বিপদগ্গস্থ হও তখন আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল উপাস্য উধাও ইইয়া যায়, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়া স্থলভাগে পৌছাইয়া দেন, তখন আবার তোমরা বিমুখ হইয়া পড়। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৭) এখানে ইরশাদ ইইইয়াছে :
 স্গলে পৌছাইয়া দেন তখনই তোমরা শির্ক করিতে ুরু কর। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইকরিমাহ্ ইব্ন আবূ জাহ্ল (র) হইতে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয় হইবার পর তিনি মক্কা ইইতে পলায়ন করিলেন যখন তিনি হাব্শার উদ্দেল্যে নৌকাযোগে সমুদ্রারোহন করিলেন তখন নৌকা তাহাদিগকে লইয়া দুলিতে ঔরু করিল। নৌকার আরোহীরা বলিল, ভাইসব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রার্থণা কর, তিনি ব্যতিত আরে কেহ রহ্ষা করিতে পারে না। তখন ইকরিমাহ (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি সমুদ্রের এই বিপদ ইইতে তিনি ব্যতিত আর কেহ রক্ষা করিতে না পারে তবে স্থলেও তিনি ছাড়া আর কেহ্ রক্ষা করিতে পরে না। হে আল্লাহ্ ! আপনার সহিত আমি এই ওয়াদা করিতেছি যে, যদি আমি এই বিপদ ইইতে মুক্ত হইইতে পারি, তবে অবশ্যই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গমন করিব এবং তাঁহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাঁহাকে বড় অনুগ্রহীীল ও মেহেরবান পাইব। অতঃপর বিপদ মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার ওয়াদা পালন করিলেন।


ঐ মুশরিকরা সমুদ্রের বিপদ মুক্ত হইবার পর অবশেশে তাহারা আল্নাহ্র দেওয়া নিয়ামতসমূহের অবমাননা করে এবং উহা উপভোগ করে। আরবী ভাষাবিদগণ ও
 ব্যবহৃত। অর্থাৎ মুশরিকরা যখন বিপদ্গ্র্থস্থ হইয়া বিপদমুক্তির জন্য একনিষ্ঠ হইয়া প্রর্থনা করে, তখন আল্লাহ্র নিয়ামতের নাশ্ুুী করা ও উহার অবমাননা তাহাদের উদ্দেশ্য হয় না, কিন্তু অবশেষ তাহারা উহাই করে। ইব্ন কাসীর (র.) বলেন, ইহা মানুষের দিকে
 নির্দ্ধারিত আছে সেই দিকে লক্ষ্য করিলে لام تـليلـل আলোচনা হইয়াছে।


অনুবাদ : (৬৭) উহারা কি দেথে না আমি হারম্কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি অথচ ইহার চতুষ্পাশ্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাহাদিগের উপর হামলা করা হয়, তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহর অনুখ্রহ অস্বীকার করিবে? (৬৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বক্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্মামই কি কাফিরদিগের আবাস নহহ? (৬৯) यাহারা আমার উদ্দেশ্যে সং্প্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদিগের সগ্গে থাকেন।

তাফসীর ঃ আল্মাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, তিনি কুরাইশদিগকে পবিত্র মক্কা শরীফে স্থান দিয়াছেন, যাহাকে তিনি নিরাপদ করিয়াছেন। যে কেহ তথায় প্রবেশ করে সে হয় সম্পূর্ণ নিরাপদ। অথচ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে কোন নিরাপত্তা নাই। তাহারা পারস্পারিক দাংগা হাংগামা ও হত্যাকাড্ডে লিপ্ত। তাহাদের প্রতি আল্মাহ্র এই অসাধারণ নিয়ামতের জন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা না করিয়া প্রতীমা পূজা করিতেছে।
 নিয়ামতের পরও কি তার্হারা মিথ্যা উপাস্যের প্রর্তি এই বিশ্বাস করিবে ? আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা কি ইহাই যে, তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক করিবে এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিবার পরিবর্তে কুফর করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :
 কুফরের কারণে পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কাওমকে ধ্ণংসের ঘরে নিক্ষেপ করিয়াছে"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২৮) তাহাদের জন্য তো উচিৎ ছিল, এ্মকাত্র আল্মাহর ইবাদত করা, আল্লাহ্র সহিত যেন অন্য কাহাকে শরীক না করো এবई তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো। কিন্তু ইহা তো করিলই না বরং তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়াছে। এবং বিদেশেও তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

এই কারণে আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদের নিয়ামত কাড়িয়া লইলেন। বদরযুদ্ধে তাহাদের বড় বড় নেতা নিহত হইল। এবং সাম্রাজ্য ও সালতানাতের কেবল আল্লাহও তাঁহার রাসূলই অধিকারী হইলেন। পরবর্তীত মক্কা বিজয় হইল এবং মক্কার কাফির ও মুশরিকরা লাঞ্তিত হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

আর সেই ব্যক্তি অপ্পেক্ষা অধিক অনাচারা আর কে হইবে বে, আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা সত্য সমাগত হইবার পর সে উহাকে অস্বীকার করে ? অতএব তাহার শাস্তিও হইবে সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইরশাদ হইয়াছে :

 স্বীকার করিয়াছে। আর তাহারা হইল, রাসূর্লুল্নাহ্ (সা) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ
 দেখাইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবু আহমাদ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছছন, সেই সকল তাঁহাদের ইল্ম অনুসারে আমল করে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে অধিক জ্ঞান দান করেন। আহমাদ ইব্ন আবুল হাওয়াবী (র) বলেন, আমি এই অর্থটি আবু সুলায়মান দারমীকে তনাইলে, তিনি ইহা বড় পসন্দ করিলেন। অবশ্য তিনি বলিলেন, যদি কোন ভাল বিষয় কাহারও অন্তরে ইলহাম হয় তবে যাবৎ না উহা কুরআন কিংবা হাদীসে না পাওয়া যায় উহার প্রতি আমল করা উচিৎ নহে। অবশ্য কুরআন কিংবা হাদীসে উহার উল্লেখ থাকিলে আমল করিবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে। কারণ তিনি তোমার অন্তরে এমন বিষয়ের ইলহাম করিয়াছেন যাহা কুরআন কিংবা হাদীসে বিদ্যমান রহিয়াছে।
 সাথে আছ্ছে। ইবন আবূ হাতিম্ম (র) বলেন, আমার পিতা ..... শা‘বী (র) হইতে বর্ণিত। ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) বলেন ঃ


"ইহা ইহসান ও সদ্যবহার নহে যে, যেই ব্যক্তি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিল, তুমিও তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলে বরং ইহসান হইল, যেই ব্যক্তি তোমার সহিত দুর্ব্যবহার করিল, তুমি তাহার সহিত সদ্ব্বহহার করিলে"।

# তাফসীর ; সূরা রূম <br> [পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ] 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম







, v
هُرُغنْوُونَ-

অনুবাদ ঃ (১) ডলিফ-লাম-মীম (২) রোমকগণ পরাজিত ইইয়াছে, (৩) নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদিগের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে, (8) কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বে ও পরের সিদ্ধান্ত আল্নাহ্রই আর সেই দিন মু’মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে, (৫) আন্লাহৃর সাহাব্যে, यিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৬) ইহা আল্লাহর প্রতিশ্রততি, আল্লাহ ঢাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রু করেন না। কিন্তু অধিকাংশ नোকই জানে না।•(৭) উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বক্ধে অবগত আর আখিরাত সম্বক্ধে উহারা গাফিল।

তাফসীর ঃ উল্মেখিত আয়াতসমূহ তখন নাযিল হইয়াছিল যখন পারস্য সয্রাট সিরিয়া ও উহার নিকটবর্তী ঝীরার এলাকা এবং দূরবর্তী এলাকাসমূহ জয় করিল এবং র্ম সম্রাট হিরাকলিয়াস কুসতুনতুনীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল তথায় অবরুদ্ধ থাকিলেন। অতঃপর পুনরায় পারস্য শক্তিকে পরাজিত করিয়া সম্রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবিয়াহ ইব্ন আমির (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত :
 করির্ত পারস্য রূমের উপর বির্জয়ী হউক। কারণ তাহারা ছিল প্রতীমা উপাসক আর পারস্য আল্মাহ্কে বাদ দিয়া অগ্নিপৃজা করিত। মুসলমানগণ কামনা করিত রাম যেন পারস্যের উপর জয়লাভ করে। কারণ তাহার সকলেই ছিল আসমনী কিতাবপ্রাপ্ত। হযরত আবূ বকর (রা) ইহা রাসূসুলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন :
 মুশরিকদের্র নিকট বলিলে তাহারা বলিল, তুমি র্রমীদের জয়লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য কর। যদি আমরা বিজয়ী ইই অর্থাৎ পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করে তবে তো আমরা তোমাদের নিকট হইতে এই এই বস্থু লাভ করিব। আর यদি তোমরা জয় লাভ কর অর্থাৎ র্ম পারস্যের উপর জয় লাভ করে তবে তোমরা এই এই বস্তু লাভ করিবে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) পাঁচ বৎসরের সময় নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু এই সময়ের মট্যে পারস্যের উপর জয় লাভে সক্ষম হইল না। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা আলোচনা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তুমি দশ বৎসরের কথা বলিলে না কেন ? সাঈদ ইব্ন জুবাইর বলেন, البضـ~ শব্দটি দশ সংখ্যার নিম্ন পর্যন্ত ব্যবহ্ত হয়। ইহার পর র্রম পারস্যের উপর জয় লাভ করে।



ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) উভয়ই হুসাইন ইব্ন হুরাইস (র) ..... সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। কেবল সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে এর সৃত্রে হাবীব (র) হইতে আমরা হাদীসটি জানি। ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সান‘আনী (র) ..... মু‘আবিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....সাঈদ সালাবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি আবূ ইসহাক ফাযারী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান (র) বলেন, পারস্য রূমের নিকট বদর যুদ্ধের দিনে পরাজ্রিত হয়।

## দ্বিতীয় হাদীস

সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান আ'মাশ (র) ..... আব্যুল্নাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি
 চন্দ্রের দ্বিখন্ডন ও রুম বিজয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন ওয়াকী (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করিয়াছিল। মুশরিকরা রূমের উপর পারস্যের বিজয় কামনা করিত। অপর দিকে মুসলমানগণ র্ম যাহাতে পারস্যের উপর জয় লাভ করে ইহাই চাহিত। কারণ উভয়ই আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। আর রূমীরা ধ্যান


 (রাসূলুল্নাহ) তো বলেন, <ূমীরা পারস্যের উপর তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে জয় লাভ করিবে ? তিনি বলিলেন, ইহাত আবার সন্দেহ কিসের ? তিনি সত্য বলিয়াছেন। তখন তাহারা বলিল, তবে কি তুমি আমাদের সহিত চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আসিবে। তিনি ইহাতে সম্মতি জানাইলে, তাহারা সাত বৎসরের ম.ধ্য রুম বিজয়ী হইইলে হযরত আবূ বকর (রা) চারটি উট দিবে বলিয়া শর্ত করিল। কিন্তু সাত্তটি বৎসর অত্ক্রুম হইবার পরও যখন রুম বিজয়ী হইল না, তখন মুশরিকররা আনক্দে আঅ্মহারা হইল। ইহা ছিল মুমলমানদের বড়ই দুঃসহনীয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা) খিদমতে ইহার আলোচনা
 ? তাঁহারা বলিল, আমরা তিন হইতে দশ বৎসর কম বুঝি́ ? 向খन ज़िनि বলিলেন ? তোমরা যাও এবং ঐ সকল মুশরিকদের নিকট আরো দুই রৎসর অর্থাৎ নয় বৎসরের মধ্যে র্রম বিজয়ী হইবে বলিয়া জানাইয়া দাও। রাবী বলেন, ইহার পর দুই বৎসর শেষ ইব্ল কাছীর—-৭৫ (b-)

হইতেই না হইতেই রূমের বিজয়ী হইবার সংবাদ আসিল। মুসলমান ইহা শ্রবণণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তখন এই আয়াত নাযিল ইইল ঃ

## তৃতীয় হাদীস

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন ইসাইন (র) ..... বারা (রা) হইতে
 غَلْ আর্রে তোমার সংগী (রাসূলুল্লাহ) না বলিতেছেন বে র্মম না কি পারস্যের উপর বিজয়ী ইইবে ? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্দাহ (সা) সত্য বলিয়াছ্নে। তাহারা বলিল, আচ্ছা তবে কি তুমি আমাদের নিকট ইহার জন্য কোন নির্দিষ সময় নির্ধারণ করিবে ? অতঃপর তিনি সময় নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু ঐ সময়টি শেষ হইবার পরও রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিতে পারিল না।

রাসূলুল্নাহ (সা) মুশরিকদের সহিত হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই আলোচনার কথা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত করিলেন, হে আবূ বকর! তুমি মুশরিকদের সহিত এই সাত বৎসরের সময় নির্ধারণ করিলে কেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যে সত্য উহার উপর ভরসা করিয়া। তিনি বলিলেন, পুনরায় তাহাদের নিকট গমন কর এবং দশ বৎসর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ কর, এই সময়ের মধ্যে জয়লাভ না করিলে আরো অধিক বস্তু দানের কথা বলিয়া আস। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের নিকট গমন করিলেন, তাহাদের সহিত পুনরায় নির্ধারণ করিয়া শর্ত করিলেন। অতঃপর ঐ নির্ধারিত সময় শেষ না হইতে রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। <্রমী সৈন্য মাদইয়ান পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তার করিল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের নিকট হইতে শর্তের মাল উপস্থিত হইলে রাসূলুল্মাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ইহা তুমি সাদাকা করিয়া দাও।

চতুর্থ হাদীস
আবূ ঈসা তরিমিযী (র) মুহান্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... নিয়ার ইব্ন মুকরিম

 রূমের উপর বিজয়ী হইয়াছিল। আর মুসলমান পারস্যের উপর ক্রম বিজয় কামনা

করিত। কারণ তাহারা উভয়ই আসমানী কিতাব প্রাপ্ত আর এই প্রসংগেই অবতীর্ণ হইয়াছে :

"সেই দিন মুসলমানরা আল্লাহ্র সাহায্যে উৎফুল্ল হইবে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম দয়ালু"। আর যেহেতু কুরাইশ ও পারস্যবাসী কেইই আসমানী কিতাব প্রাপ্ত ছিলো না। ঐই হিসাবে উভয়়র মধ্য্য. ছিল একটু বিশেষ সম্পর্ক। অতএব কুরাইশ পারস্যের বিজয় কামনা করিত। অতএব উল্লেখিত আয়াত যখন নাযিল হইল। ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) একদিন মক্কার পাশ্ববর্তী এলাকায় গমন করিলে, কিছু কুরাইশ তাঁহাকে বলিল, তোমার সাথী (রাসূলুল্ণাহ) তো বলিয়াছিলেন বে, র্মম পারস্যে উপর বিজয়ী হইবে। আসনা, আমরা ইহার উপর পরস্পর শর্ত করি। হযরত আবূ বকর (রা) ইহার জন্য প্রস্তুত ইইলেন। তবে তখনও পারস্পরিক শর্ত করা হারাম হইয়া ছিল না।

মুশরিকরা বলিল, আমরা بضـ~; দ্বারা তো তিন হইতে নয় সংখ্যা পর্যন্ত বুঝি, তুমি মধ্যবর্তী একটি সংখ্যা নির্ণয় কর। অতঃপর ছয় বৎসরের ঊপর শর্ত করা হইল। এবং হযরত আবূ বকর জ মুশরিকরা দুই পক্ষই কিছূ জিনিস তৃতীয় স্থানে রাখিয়া পরে যেই জিতিবে সেই উহা লইতে পারে। কিন্তু ছয় বৎসর শেষ হইবার পর ও যখন র্রম পারস্যের উপর জয়লাভ করিতে পারিল না, তখন হযরুত আবূ বকর (রা)-এর রাখা বস্তু লইয়া গেল। কিন্তু সপ্তম বৎসর রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। বলিল ইহার কারণে মুসলমানগণ হযরত আবূ বকর (রা)-কে অভিযুক্ত করিলেন যে, কেন তিনি ঐ তারিখ নির্ধারণ করিলেন ?

আল্লাহ্ পর্যন্ত হয়। পবিত্র কুরআর্রে ভবিষ্যদ্ববাণী যখন পূর্ণ হইন, তখন অনেক লোক ঈমান আনিল। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীস সম্পর্কে বলেন, ইহা হাসান সহীহ। হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ যিনাদ (র) ব্যতিত আর কেহ ইহাই বর্ণনা করেন নাই। তবেব তাবিঈগণের একটি দলও হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমাহ, শা‘বী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী, যুহরী (র) ও অন্যান্য তাফস্সীরকারগণ তাঁহাদের অন্তর্ভূক্ত। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগগ অতি আশর্যজন্য ঘটনা বর্ণিত আছে।

ইমাম যুনাইদ ইব্ন দাউদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ..... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত যে, পারস্যের একজন স্ত্রী লোক এমন ছিল, যাহার সন্তানগণ অধিকাংশই মহা

বীরতত্ণর অধিকারী ছিল। একবার পারস্য সয্রাট ‘কিস্রা’ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমি ক্রুমের বিরুুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে ইচ্ম করিয়াছি এবং তোমার কোন সত্তানকে ইহার সেনানায়ক নিয়্যোগ করিতে চাই। তুমি বল, কাহাকে সেনানায়ক নিয়োগ শভ হইবে। সেই মহিলা বলিল, আমার এক সন্তান শৃগাল অপেক্ষা অধিক ধৃর্ত এবং চিল অপপক্ষা অধিক হুশিয়ার। দ্মিতীয় সন্তান ‘ফারখান’ সে শক্রুর বুক চিরিতে বর্শা অপেকা অধিক কার্यকর। এর তৃতীয় ‘শাহরে রাজ’ সে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। অতএব আপনি যাহাকে ইচ্ম সেনানায়ক করিতে পারেন। সয়্রাট বলিল, জ্ঞানী সন্তানকে আমি সেনানায়ক নিয়োগ করিলাম। শাহরে রাজ সেনানায়ক নিযুক্ত হইবার পর, ক্রম অভিযানে রওয়ানা হইন এবং পারস্য সৈন্য পরিচালনা করিয়া র্মমর উপর জয়লাভ করিল। <্রমদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের বসতী এবং বাগানসমূহ বীরান করিয়া ফেনিল।

আবূ বকর ইব্ন জাদ্লুল্না (র) বলেন, এই হাদীসটি আমি আতা খুরাসানী (র)-এর নিকট বর্ণনা করিলে, তিনি আমাকে বনিলেন, তুকি কি শাম (সিরিয়া) দেশের শহর্খলি দেথিয়াছ। आমি বলিলাম জী না ? তিনি বলিলেন, यদি তুমি ৯ শহহর্খ দেখিতে যাহা বীরান इইয়াছে এবং কর্তিত যাইতুন বৃক্ষও দেখিতে পাইতে। রাবী বলেন, ইহার পর শাম দেলে গমন করিয়া উহার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। আতা খুরাসানী (র) বলেন, ইয়াহৃইয়া ইব্ন ইয়ামুর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, <ূম সস্রাট একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরা শাহ্রে রাজ নামক জেনারেলের নেতৃত্ধে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। বুসূরা ও আयক্য়াত নামক স্থানের মাब্েে উভ্য় দলের মধ্যে যুদ্ধ সংখটিত হইল এবং পারস্য বাহিনী <্রম বাহিনীকে পরাা্ত করিল। ইহাত্রেশরিিকরা তে আনন্দিত হইন, কিন্তু মুসলমানগণ দুঃথিত ছইন।

ইকরিমাহ (র) বনেন, একবার এক দল সুশরিক কতিপয় সাহাবায়ে কির্রামের সহিত
 जপরপক্ষে আমরাও কিতাবপ্রাষ্ত নহি আর আমাদের ভাই পারস্যবাসীরা তোমাদের ভাইয়ের উপর জয় লাভ করিয়াছে, यদি তোমাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে আমরাও তোমাদের ঊপর জয়ী হইব। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল :


ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) কাফিরদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে সম্মোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের ভাই আমাদের ভাইয়ের উপর জয় লাভ করিয়াছে বলিয়া তোমরা কি আনन্দে আত্মহারা হইয়াছ ? অত বেশী উৎফুল্ম ইইও

ना ? আল্মাহ্ তোমাদের চক্ষু শীতল করিবেন না। আল্লাহ্র কসম, রূম পুনরায় পারস্যের উপর জয় লাভ করিবে। আমাদের নবী (সা)-ই আমাদিগকে এই খবর দান করিয়াছেন। উবাই ইব্ন খলফ ইহা শুনিয়া বলিল, কে আবূ ফুযাইল। তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তখন হযরত আবূ বকর (রা) চুপ রহিলেন না। তিনিও বলিলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর উবাই বলিল, আচ্ছা আমরা দশটি উটের উপর শর্ত করিব। यদি তিন বৎসরের মধ্যে র্মম পারস্যের উপর জয় লাভ করে তবে আমি তোমাকে দশটি উষ্ট্রী দিব।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার শর্ত আমি গ্রহণ় করিলাম। অতঃপর তিনি রাসূলুল্মাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, আমি তো তোমাদের তিন বৎসরের কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি এবং টহা তিন হইতে নয় বৎসর পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়। তুমি যাও @বং অধিক উষ্ট্রী দানের কথা শর্ত করিয়া সময়ের মধ্যে পরিবর্ধন কর। হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইব্ন খলফ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, সম্ভবত তুমি শর্ত করিয়া লজ্জিত হইয়াছ ? তিনি বলিলেন, আরে না, আমি আরো অধিক উষ্ট্রী লইয়া সময় পরিবর্ধন করিতে চাই। নয় বৎসরের মধ্যে রূম যদি পারস্যের উপর জয় লাভ না করে, তবে আমি তোমাকে একশতটি উষ্ট্রী দান করিব। উবাই বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও ইহাতে রাজী। অতঃপর র্মম পারস্যের জয়লাভ করিল এবং মুসলমানগণ পারস্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিল।

ইকরিমাহ (র) বলেন, পারস্য রুমের উপর জয়লাভ করিবার পর, একদিন পারস্য সেনাপতি ‘শাহ্রে রাজ’ এর ভাই ফারখান মদপানে লিপ্ত হইল। তখন সে তাহার সাথীদিগকে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি পারস্যের সিংহাসন আরোহনন করিয়াছি। পারস্য সম্রাট ‘কিস্রা’ এর নিকট সংবাদটি পৌছাইতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি ‘শাহ্রে রাজ’ এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমার এই পত্র পৌছাইতেই তুমি ‘ফারখান’ এর শিরোচ্ছেদ করিয়া আামার নিকট প্রেরণ কর। পত্র প্রাপ্ত হইয়া ‘শাহ্রে রাজ' সম্রাটের নিকট লিখিল। সম্রাট! আপনি ফারখানের ন্যায় বীরসেনা দ্বিতীয় আর এক জনকেও পাইবেন না। অতএব এই বিষয়ে আপনার ফয়সালা প্রত্যাহার করুন। পত্র পাপ্তির পর পারস্য সম্রাট তাহার নিকট পুনরায় এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, পারস্যে ফারখান এর বিকল্প বহু বীর বিদ্যমান। অতএব তুমি তাড়াতাড়ি তাহার শিরোচ্ছেদ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর। 'শাহরে রাজ’ এইবারও তাহার ভ্রাতা শিরোচ্ছেদ না করিয়া সম্রাটটর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল। কিন্তু সম্রাট তাহার প্রত্রের আর কোন উত্তর দান না করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ঘোষণা

করিলেন, আমি ‘শাহের রাজ’-কে পদম্যুত করিলাম এবং তাহার ভ্রাতা ফারখান কে তাহার স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত কর্রিলাম। এবং এই মর্ম তিনি একখানা পত্র লিখিয়া বিশেষ দূতের মাধ্যচে উহা শাহূরে রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহার সাথে সাথে একটি ছোট কাগজ্জ ফারখানের নিকট ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন বে, তুমি কমতা গহণের পরপরই শাহ্রে রাজকে হত্যা করিবে। শাহৃরে রাজ সয্রাটের অনুগত ছিল।

সম্রাটের পত্র পাঠ করিয়া ক্ষমতা তাহার ভ্রাতার নিকট হ্তান্তর করিন। তাহার ভ্রাতা ক্ষমত গ্রহণ করিবার পর সয্রাটের দূত ঐ পত্রথানা তাহার হাতে অর্পণ করিল। ফর্রখান উহা পাঠ করিয়া তাহার ভ্রাত শাহ্রে রাজকে হত্যার নির্দিশ দিন। তখন শাহ্রে রাজ তাহাকে বলিল, তুমি স্বীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু অসিয়্যত করিতে অবকাশ দাও। ফারখান ইহাতে সন্মত হইন। শাহহরে রাজ তাহার সমশ্ত দস্তাবীজ উপস্থিত করিন এবং উহা ফার্যখানের সমুথ্ে রাখিয়া বলিল, দেখ, তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার নিকট সয়াটের এত নির্দেশ ছিল, কিত্ুু আমি তাহার নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য বারবার অনুর্রো করিয়া তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছি। কিন্মু আজ না पूমি সয্রাটের মাত্র একটি পত্র পাইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। শাহ্রে রাজের নাম্মের সয়াটের চিঠি পত্র পাঠ করিয়া ফারখানের চক্কু খুলিয়া গেন। সে তাহার র্রাতা শাহরে রাজের নিকট পুনরায় কমতা ফিরাইয়া দিল।

जতঃপর শাহ়রে রাজ ক্রম সম্রাটের এই মর্মে পত্র লিখিল বে, আপনার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন। যাহা না তো আমি দূতের মাধ্যমে আপনার নিকট পেশ করিতে পারি আর না প্র নিথিয়া জপনাকে জানাইতে পারি। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার সাক্ষাৎ দান কর্তু। তবে আপনি আপনার সহিত পষ্াশ জন ক্রমী সেনা রাখিরেন, আমি ও আমার সহিত পপ্চাশ জনের অতিরিক্ত পারস্য লেনা রাখিব না। কাহার নিকট একটি ছুরি ব্যতিত অন্য কোন অন্ত্র थাকিবে না। ক্রু সয্রাট সাক্ষতে সশ্শত হইলেন বটে, কিত্তু তিনি সতর্কতা মৃলকভাবে শাহৃরে রাজের অবস্থা জানিবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা পূর্ণ তথ্য সং্র্রহ করিয়া স্রাটের নিকট আসিয়া বনিল, শাহৃরে রাজের নিকট মাত্র পঞ্জাশ জন সৈনাই আছে।

অতঃপর উভয়েই একটি রেশমের তিরী তাবুর মধ্যে নির্দিষ স্গানে মিলিত হইলেন। ঊভয়ই একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করিলেন। শাহ্রে রাজ দোভাষীর মাধ্যমে ক্রম সয্রাটকে বলিলেন, যাহারা আপনার নগরী সমূহকে তাহাদ্রর কৌশল ও বীরত্বের ঘ্বারা বীরান ও ঊজাড় করিয়াছে তাহারা আমার দুই সহোদর ভাই। কিন্তू পারস্য সম্রাট ‘কিসূরা’ এখন আমাদের প্রতি হিিংায় অবতীর্ণ ইইয়াছেন। তিনি আমাকে প্রথম আমার ভ্রাতকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন, আমি উহা অমান্য করিলে পরে তিনি আবার

সু-কৌশলে আমার ভাইকে আমাকে হত্যা করিবার হকুম জারী করেন। আমরা উভয়ই তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়াছি। এখন আমাদের আন্তরিক ইচ্ম, जথবা আপনার অনুগত সেনা হিসাবে তাহার বির্রুদ্ধে যুদ্ধ করিব। জ্রম সয়্রাট ইহাতে সশ্মত হইয়া বলিলেন, আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত এ্রহণ কর্য়াছেন।

অতঃপর একে অন্যের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, গোপন তথ্য দুইজনের মধ্য্য সীমিত থাকা উচিৎ। তৃতীয় জনের মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়ে তখন আর উহা গোপন থাকে না। অতঃপর উভয়ই অাহাদের দোভাবীকে হত্যা করিয়া দিলেন। রাবী বলিলেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ ত‘আলা ‘কিসূরার’ পতন ঘটাইলেন এবং তাহাকে ধংস করেন। পারস্য বিজয়ের সংবাদ হুদায়বিয়ার সক্ধিকালে রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া প্ৗৗছিন। মুসলমানণণ ইহা শ্রবণ করিয়া বড়ই খুশী হইলেন। এই হাদীসের বর্ণনা গারীব।

 द্রমের অধিবাসীরা ঈসা ইব্ন ইস্হাক ইব্ন ইবৃ木াহীম এর বশশধর এবং বনী ইসরাঈলের চাচাত ভাই। ইহাদিগকে ‘বনুল आসফার’ও বলা হয়। ইহারা ইউনানীদের ধর্মের অনুসারী ছিল এবং ইউনানীরা ছিল ইয়াফিস ইব্ন নূহ-এর বংশষর এবং তুর্কিদের চাচাত ভাই। ইহারা সাতটি চলমান ও অস্থির নक্ষ্রের পুঁজ করিত। এবং উত্তর মেরুকে কিবলা মনে কর্যিয়া ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া ইবাদত করিত। ইহারা দামিশক্ শহরেও ভিক্তি রচনা করিয়াছিল। সেখানেই ইবাদতগাহ্ নির্মাণ করিয়াছিন, यাহার মিহ্রাব ছিল উত্তর মেরুর দিকে।

হযরত ঈসা (আ)-এর নবূఆয়তের তিনশত বৎসর পর্যত্তও ক্মের অধিবাসীরা তাহাদের পুরাতন ধ্যান-ধারণা जাঁকড়াইয়া ছিন। র্মের সর্বপ্রথম বাদশাহ यিনি ঈসায়ীধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হইলেন, ‘কুসতুনতীন ইবন কসতুনতীন’। তাহার মাতার নাম ছিন মারইয়াম। আন-ইীলানায়াহ হিরান শহরের অধিবাসী ছিলেন। সর্বশ্রথম তিনিই ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহারই প্রচেষ্টাই তাহার পুত্র ঐ ধর্মর্ণহণ করে। তাহার পুত্র হিলেন বড়ই জ্ঞানী ও দার্শনিক। তবে ইহাও অনেকেই জানিত «ে, তিনি অন্তর দিয়া ঈসায়ী ধর্ম গ্রণ কর্যিয়াছিলেন না। তাহার সময় বহু খ্রিস্টান একত্রিত হইয়া এবং তাহারা পরশ্পর ধর্মে বিতর্ক্র জড়াইয়া পড়িন। খ্যাতিমান ঈসায়ী আদুল্নাহ ইব্ন আর ইউস‘ এর সহিত তাহাদের মুনাযারা হইন এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি হইল যে, তা লিপিবদ্ধ করাাও কঠিন। তিনশত আঠার জন পাদ্রী একত্রিত হইয়া তাহারা একখানা ধর্মপ্গন্থ সংকলন করিল এবং উহা তাহারা বাদশাহর নিকট পেশ করিল।

উক্ত অ্রন্থে সন্নিবেশিত আকীদা ও বিশ্বাসই শাহী আকীদা ও বিশ্ধাস হিসাবে বিবেচিত হইন। ইহাকেই ‘আযানাতে কুরবা’ বলা হয়। বস্তুতঃ যাহার ছিল ‘খিয়ানাতে হাকীবাহ’-

ঘৃণ্য থিয়ানত। ঐ সকল পাদ্রী বাদশার জন্য আইনগন্থ রচন্না করিল। তাহারা ঐ গ্রন্থে হयরত फ্সসা (আ)-এর ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিন এবং তাহাদের ইচ্ম মাফিক ধর্মীয় বিধান তৈয়ার করিল। এই সময় তাহারা পৃর্বদিকে ফিরিয়া সালাত পড়িতে তরু কর্রিল। শনিবার পরিবর্ত্ রববিবারকে ইবাদতের দিন ধার্য কর্রিল। জূূের পৃজা করিতে লাগিল এবং শূকর কে হালাল মনে করিল। ইহা ছাড়া তাহারা বহু ঈদপর্ব নির্ধারণ করিল। ভেমন ऊ্রুের ঈদ পর্ব কদরাম, গিতাস এর ঈদ পর্ব ইত্যাদি। ঐ সকল পাদ্রীগণকে কয়েক স্তের ভাগ করিন এবং র্রহবানিয়াত ও সংসারত্যাগী হওয়ার জন্য ওরুতর বিদ্দ 'আাতও আবিষ্কার করিল।

বাদশাহ তাহাদের জন্য বহ গীর্জা নির্মাণ করিল এবং তাহারা নিজের নামানুসারে কুসতুনতুনীয়াহ নগরীর ভিত্তি রচনা করিল। বর্ণিত আছে, তাহারই আমলে বার হাজার গির্জ নির্মাণ করা হয় এবং তিনটি মিহরাব বিশিষ্ট বাইতে লাহ্মও নির্মাণ করা হয়। আর তাহার মাতাং প্রসিদ্ধ কুমামাহ গির্জ নির্মণ করেন এবং বাদশার ধর্মের অনুসারী ছিল বলিয়া ঐ সকল পাদ্রীগণকে 'মালিকিয়াহ' বলা হইত। ইহার পর ইয়াকুবীয়াহ নাসতূরীয়াহ নাম্ম নানা ফিরকাহ ও সম্প্রদাল্যের জন্ম হয়। বেমন রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ
 বিভক্ত হইয়াছিল। মোট্থথা তাহারা ঈসায়ী ধর্মাবলন্থন কর্রিয়া রহিন। এবং তাহাদের সায়াজ্য টিকিয়া রহিন। কায়্সার উপাধি ধারণ করিয়া একের পর এক সয্রাট সায্রাজ্য পরিচালनা করিলেন এবং তাহাদের সর্বশেষ সয্রাট হইলেন হিরাকল। তিনি ছিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও দুরদর্শিতায় ক্রম সয্রাটের মধ্যে অনন্য। তিনি কূম সয্রাটকে বহু দূর পর্য্য ব্তিস্টার করিলেন।

जপরপক্ষে পারস্য সম্রাট কিস্রা তাহার প্রতিদ্দিন্দি ছিলেন। বহ ছোট ছোট রাষ্ব্র যথা ইরাক ও খুরাসান ইত্যাদি অহার সমর্থক ছিন। তাহার সয্রাজ্য ফ্য়সালের সায়াজ্য আয়াতনে বড় ছিল। পারস্য বাসীরা ছিন অগ্নিফপাসক। তাহারা অগ্নি পৃজা করিত। ইকরিমাহ (র) কর্ত্ণক বর্ণিত উপরোল্gিঋিত রিওয়ায়েতত দ্মারা বুমা যায় বে, ‘কায়সার’ এর বির্ণ্ধে স্বয়ং কিস্রা যুদ্ধ করেন নাই বরং তিনি জন্য সেনানায়কের মাধ্যমে ‘কয়সসার’ কে পরাজিত করিয়াছ্লেন। কিত্ুু যাহা অধিক প্রসিদ্ধ উহা হইন ম্বয়ং কিস্রাই কায়সার-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কর্রিয়াছিলেন এবং তাহার বিশাল সয়াজ্য জয় করিয়া তাহাকে ‘কুসতুনতুনীয়ায়’ অবরুুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কায়সার্র ক্রম হিরাকল দীর্घকাল উক্ত শহরে অবরুছ্গ রহিলেন। <্রমমাসীরা তহাকে অতত্ত সম্মান করিত। অতএব ‘কিস্রার’ এর পক্ষে কুসহুনতুনীয়া জয় করা সষ্বব ইইল না।

ইহার একটি কারণ ইহাও ছিন বে, কুসতুনতুনীয়া শহরে প্রতির্রকা ব্যবস্থা ছিল অতি মযবুত। উহার একটি স্থলভাগ থাকিলে ও অপরদিকে ছিল সমূদ্দ! অতএব উহার মধ্য্য

অবরুদ্ধ নাগরিক ও সৈন্যদ্রে জন্য সমুদ্র পথে রসদ পৌছান সহজ ছিন। অবরোখ দীর্ঘ হইলে, ক্রম সয্রাট একটি কৌীশ উদ্জাবন করিলেন। তিনি কিসৃরার নিকট এই প্রস্তাব দিলেন। আপনি ব্যই মান ইচ্ম কর্রেন আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এবং বেই শর্ত ইচ্ঘ আমার প্রতি আরোপ কর্যিয়া আমার সহিত সক্ধি করুন। কিসৃরা ‘‘ায়সার’ এই প্রস্তাবে সত্ত্ট হইলেন এবং তাহার নিকট হইতে এত মাল তলব করিলেন বে, দুনিয়ার বাদশাহর পক্ষেই উহা দেওয়া সষ্ভব ছিল না। কিন্তু ‘কায়সার’ তাহার সমস্ত দাবী মানিয়া নইলেন এবং তহাকে এই ধারণা দিলেন যে, তাহার নিকট তাহার দাবী পৃর্ণ করিবার সম্ত ধন-সশ্পদ মওজুদ আছে। তিনি বে অস্ভব দাবি করিয়াছেন, ইহা কায়সারে ক্রম হিরাকল তাহার সল্প বুদ্ধিতার পরিমাপ করিয়া লইলেন। তিনি শে, এত বিশাল ধন সম্পদের দাবী করিয়াছেন সারা বিশ্বের সকল বাদশাহ একত্রিত হইয়া উহার এক দশমাংশ দিতে অক্ষম।

সয্রাট হিরাকল ‘কিস্রার’ নির্বুদ্ধিতা বুবিতে পারিয়া তাহার নিকট এই অনুরোধ জানাইনেন বে, তিনি ভ্যে তাহার চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করার অনুমতি দান করেন। তথায় গমন কর্রিয়া তিনি তাহার ধন-ভাড্ডার সমূহ হইতে ধন-সশ্পদ সঞ্ক্য় করিয়া তাহার এই দাবী পূর্ণ করিবেন। পারস্য সয়াট তাহাকে কুসতনতুনীয়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে শাম দেশে গমন করিবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর কুসতুনতুনীয়া নগরী ত্যাগ করিবার জন্য যখ্র হিরাকল মন স্থির করিলেেন, তथन তিনি তাহার স্বজাতি লোকদিগক্রে এক্রিত করিয়া বলিলেন, আমি এক অতি তুরুত্ণৃপূর কাজ্জর উcদ্দেশ্য আমার কিছू সৈন্য সহ এই নগরী ত্যাগ করিতেছি। यদি आমি এক বৎসরের মধ্যে, পুনরায় ফিরিয়া आসিতে পারি, তবে তো আমি তোমাদের সয্রাট थাকিব। নকেৎ তোমরা তোমাদের বাদশাহ মনোনয়নে পৃর্ণ স্থাধীন ইচ্ছা করিলেে তোমরা আমাকে বাদশাহ মান্য কর্রিয়া থাক্চিতে পার আর তেমরা ইচ্ম করিলে আমি ছাড়া অনা কাহাকে তোমাদর জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করিতে পারিবে। বাদশাহর এই বক্ত্য লেষ করিতেই তাহারা বলিল, आপনি आমরণ आমাদের বাদশাহ। আপনি দশ বৎসরও যদি আমাদরর নিকট হইতে দূর থাকেন, তবু আপনারই হহুম পালন করিয়া আমরা চলিব।

সয্রাট হিরাকল যখন কুস্থুনতুনীয়া ত্যাগ করিলেন, তখन তিনি একটি wুদ্র সেনাবাহিনী লইয়া নীরবে বাহিন ইইয়া গেলেন। পারস্য সয্রাট হিরাকলের বিশাল ধন রাশি পাইবার আশায় কুসতুনতুনীয়াই রহিয়া গেলেন। কিন্মু হিন্রাকল তাহার সেনাবাহিনী নইয়া অত্দ্রিত পারস্য সিমান্ত উপনীত হইলেন। তিনি আকশ্মিকভাবে তথায় গণহত্যা তুু করিলেন। সাধারণ মানুষ্যে পক্ষে তাহার মুকাবিলা করা সষ্বব হইন না। অল্প সংখ্যক বেই সৈন্য তথায় অবশিষ্ট ছিল তিনি তাহাদিগকে এবং যুদ্ধের সকন উপয়ুক্ত সকন পুরুষ্রকে তিনি হত্যা করিতে করিতে ‘কিসারার’ রাজধানী মাদায়েন পৌৗছিয়া

[^3]গেলেন। তথায় অবস্থানকারী সেনাদনকে তিনি হত্যা করিয়া সকল ধনতাভার লুঠ্ঠন করিলেন সকন মহিলাকে প্xেপ্টার করিলেন এবং ‘কিসরার’ রাজকুমারকে ক<্যেদে অরিয়া তাহার মাথা মুড়িয়া দিলেন। রাজপ্রাসাদhর মহিলাগণকে মোধ্ঢার করিলেন।

রাজকুমারের মাথা মুড়িবার পর তাহাকে গাধার উপর আরোহন করাইয়া রাজ পাসাদের মহিলাগণ সহ অপমান করাবস্থায় কিস্রার নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং তিনি তাহাকে লিখিয়া জানাইলেন, এই হইল आপনার সেই পার্থিব বস্ুু, যাহার দাবী আপনি আমার নিকট কর্রিয়াছিলেন। আপনি ইহা গ্রহণ কর্রু। পারস্য সয্রাট কিসৃরার পক্ষে এই পরিস্থিতি ছিল সশ্পূর্ণ অকब्পনীয় ও অসহনীয়। তিনি ব্যাথাতুর হইয়া পড়িলেন যাহা আল্লাহ ছড়া আর কাহারো পক্ষে অনুডব করিবার উপায় নাই। কিস্রা অতিশয় ক্ষুদ্ধ ও ক্র্দ্ধ হইয়া কুসতুনতুনীয়া শহরের উপর ভীষণ আক্রমণ করিলেন, কিষ্মু তিনি সফল্ন ইইতে পার্রিলেন না।

অতঃপর তিনি র্রম সয়াট হিরাকলের পথরুছ্জ করিবার মানলে জাইহনন নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কারণ কুসযুনহুনীয়া প্ৗौছছইার জন্য হিরাকলের এই পথ আক্রমণ ছাড়া আর কে小 উপায় ছিল না। কিন্ूু তিনি যथন কিসূরার জগ্থসর হইবার কথা জানিতে পারিলেন, তখন এক নতুন কৌশল অবলন্থন করিলেন। তিনি জাইহ্ন নদীর মুখে তাহার সৈन্য সামন্ত রাখিয়া একটি ক্কুদ্র সৈন্যবাহিনী লইয়া নদীর তীর ঘেসিয়া নদীর উজানে একদিন ও রাত্রের দূরত্ণে চলিলেন। এবং ঘাস, উট, ঘোড়ার গোবর সাথে লইয়া গেলেন। একদিন এক র্রাত্রের গब্তব্যग্থলে পৌছিয়া ঐ সকল ঘাস ও গোবর নদীতে নিক্ষে করিবার নির্দেশ দিলেন, পানির প্রবাহে যখন ঐ সকল ঘাস ও গোবর কিস্রার সৈন্যের নিকট পৌছইইল তখন তাহারা মনে করিল হিরাকন্ন সেনাবাহিনী এই স্শান হইয়া নদী অতিক্রম করিয়াছছ। অতঃপর কিস্রা ঐ স্থান অ্যাগ করিয়া হিরাকনের লেনাবাহানীী সন্ধানে অগসর ইইলেন ;

জাইহন নদীর মুখ কিসূরার সৈন্যের জন্য মুক্ত হইল। এই অবকাশে হিরাকল তাহার সেনাবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া নদী পার হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ভিন্ন পথ ধরিয়া দ্রতত जগ্গসর হইয়া চলিলেন। কিসূরা ও তাহার সেনাবাহিনীকে এড়াইয়া তিনি কুসডুনতুনীয়া শহরে প্রবেশ করিনেন। ৷ দিন ছিল নাসারাদের জন্য একটি বড় খুশী ও উৎসরেব দিন। কিস্রা ও তাহার সেনাবাহিনী অতিশয় বিব্রত ইইয়া পড়িন। এখন তাহারা বে কি করিবে উহা বুবিয়া উঠিতে পারিল না। র্রু হইতে তাহারা বঞ্চিত আর অন্য দিকে তাহাদের নিজেদের দেশ ও শহরনসমৃহ <্রমীদের হাতে বিধ্মস্ত হইন। তাহারা তাহাদের সকল ধনভাডার লুঠ্ঠন করিয়াছে ও তাহাদ্রর সন্তান সত্ততি ও মহিলাকে ধ্ৰো্টার করিয়াছছ। ইহই হইল পারস্যের উপর র্ন্মে বিজয়। এই বিজয় সংঘটিত হইন ক্রম বিজয়ের নয় বৎসর পরে।

আयরুআত ও বুস্রা এর যুক্ধে পারস্য রুমের উপর জয় লাভ করিয়াছিল। এই দুইটি স্शান সিরিয়ার ঐ অংশে যাহা হিজাযের সীমা্তে অবস্থিত ছিল। হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) ও ইকরিমাম হইতে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) বলেন, ब ঘটনাঢি ঘটিয়াছিল জাঝিরা নামক স্থানে। আর ক্রমের ঐ স্থানটি ছিল পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী।

অতঃপর নয় বৎসর পরে পারস্য রূচের উপর জয় লাড করে। আরবী ভাষায় শব্দটি তিন হইতে নয় পর্যত্ত সংখ্যা পর্শন্ত ব্যবহৃত হয়। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন জরীরর আয়াতের بضح শব্দের অনুন্রপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন জবীর (র) আব্মুল্ধা ইব্ন আব্রুর রহমান জুমাহী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) হयরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আবূ বকর! ডুমি মুশরিকদের সহিত শর্ত করিবার সময় সতর্কতা
 ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস্সট বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা অত্র সূত্র হাসান ও গারীব।
 आল্লাহর-ই। ।

 অগ্নিউপাসক। বহ উলামা়্ে কিরাম্মে মত পারস্য বিজট্যের ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের দিনে। ইব্ন আব্মাস (রা) সাওনী ও সুদ্দী (র) এইমত পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী ইবৃন জরীীর ও ইবৃন আবূ হাতিম, হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'শেই দিন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইল সেই দিনই র্মম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। ইহাতে মুসনমানণণ অতান্ত জানন্দিত হইল। ইরশাদ ইইয়াছে :


"সেই দিন মু’মিনগণ ও আল্লাহ্র সাহাব্যে বড়ই আনন্দিত হইবে। তিনি যাহাকে ইচ্ঘ সাহাय্য করেন, তিনি প্রবল প্ররা|্রুন্ত ও পরম দয়ালু"। অন্যান্য তাফস্সীরকারগণ বলেন, পারস্যের উপর র্রুের বিজয় ঘট্না ঘটিয়াছিন হুদায়বিয়ার সদ্ধির দিচে। হযরত ইকরিযাম, যুহরী, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই মতের পক্কে এই যুক্তি পেশ করিয়াছেন বে, হিরাকল মানত করিয়াছিলেন বে, যদি ক্রম পারহ্যের উপর জয় লাভ করিতে পারেন তবে তিনি পদ্রজে ‘বাইহুল মুকাদাস’ গমন করিবেন। জয়লাভ করিবার পর তিনি ঢাঁহার মানত পুরণ

করিয়াছিলেন। এবং তথায় অবস্থানরত অবস্থায়ই রাসূলুল্নাহ (সা)-এর চিঠি তাঁহার হত্তগত হইয়াছিল।

রাসূনুল্লাহ (সা) হযরত দাহিয়াহ কানবী (রা)-এর মাধ্যমে 'বুসৃরা’’ এর শাসনকর্তার নিকট পপৗছাইয়া' ছিলেন এবং তিনি হিরাকলের নিকট উহা হম্তান্তর করিয়াছিলেন। রাসূনুল্নাহ (সা)-এর চিঠি তাহার হত্তগত হইলে সির্রিয়া অবস্থানরত হিজাयী বাসিন্দাগণকে তাহার দরবারে ঊপস্থিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং আরো কিছ্ সষ্র্রাত্ত কুরাইশ ছিল। হিরাকন তাহাদের সকনকে তাহার সম্মুখে বসাইলেন এবং জিঞ্ঞাসা করিনেন তোমাদের এই ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করিতেছে তাহার সর্বাপপক্ন নিকটবর্তী আখ্ীীয় কে? তখন আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমি। হিরাকল जাহার সাথীগণক্ক তাহার পশাতু বসাইয়া বলিলেন, আমি এই ব্যক্তির নিকট কিছ্ম প্রশ্ন করিব। यमि সে উহার জবাবে মিথ্যা কথা বলে, তবে তোমরা তাহার কথা অস্বীকার কর্রিবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্ধाহ্র কসম, যদি আমার আশংকা না ইইত বে আমি মিথ্যা বলিলে ঐ সকল লোক আমার মিথ্যা বলিয়া দিবে, তবে অব্ব্যই আমি মিথ্যা বनिতाম।

অতঃপর হিরাকল তাহার (রাসূলুন্নাহ) বংশ ও তাহার ওণাবলী সম্পর্কে আসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি লেই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহার একটি তিনি (রাসূলুল্নাহ) कि কোন हूক্তি ভংগ করেন ? आবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমি বলিলাম, জী না।. তবে তাহার ও আমাদদর মধ্ধে বর্তমান যুদ্ধ না করিবার দশ বeসরের একটি মুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াহ। জানি না তিনি এই চুক্তি রক্ষা করিবেন কিনা ? রাবী বলেন, হুাইবিয়া নামক স্शানে রাসূনুল্লাহ (সা) কুরাইশদের মধ্যে দশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ না করিবার বে সক্ধি হইয়াছিন, আবূ সুফিয়ান উহাই বুবাইতে চাহিয়াহিলেন। যাহারা হুদাইবিয়ার সক্ধিকালে পারস্য বিজয় সংখটিত হইয়াছিন বলিয়া দাবী করেন, চাহারা এই ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ কর্রেন। কারণ কায়সারে ক্রম হিরাকন হুদাইবিয়ার সন্ধির পরেই তাহার মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিষ্মু यাহারা প্রথম মতের সমর্থক তাহারা এই দলীলের জবাবে বলেন, জ্রু বিধস্ত হইয়া গিয়াছিন। অতএব পার্যে্যের উপর ক্রমের জয়নাভ করিবার পরও সয়াট হিরাকনেের পক্কে তাৎক্পণিকভাবে তাহার মানত পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। বরং তিনি পারস্যের উপর জয়ন্লাড করিবার পর চার পর্যন্ত দেশের বিষস্ত শহরগখি পূর্ণ নির্মাণ করিয়া ও দেশে শান্তি শৃংখলা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার পরই जাহার মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন। পারুল্যের উপর ক্রম যপন জয়ালাভ করিয়াছিল ? টলামায়ে কিরামের কাছে


জয়লাভ করিয়াছিল, তখন মুসলমানগণ ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন <ূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিয়াছিল তখন মুসলমানগণ অতি উৎফুল্ন হইয়াছিল। কারণ, তাহারা আর যাহাই হউক না কেন, মুসলমানদের সহিত তাহাদের তন্তত এতটুকু সম্পর্ক ছিল যে, তাহারা মুসলমানগণের মত আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। অতএব অগ্নি উপাসকদের তুলনায় মুসলমানদের অধিক নিকটবর্তী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :


"टে মুহাম্মদ! মু’মিনদের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী শক্র্তত পোষণকারী তুমি ইয়াহূদী ও মুশরিকদিকেই পাইবে আর যাহারা বলে, আমরা নাসারা তাহাদিগকে ভালবাসার দিক হইতে মু’মিনদের অধিক নিকটবর্তী পাইবে"। (সূরা মায়িদা : ৮-১)

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ ইইয়াছে, বেই দিন ক্রম পারস্যের উপর জয়লাড করিবে লেই দিন মুসনমানগণ ঈসায়ীদের উপর আল্লাহৃর সাহাব্যের কারণণ আনন্দিত হইবে। ইব্ন आবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর‘আাহ (র) ..... যুবাইর কিলাবী (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ऊূমের উপর পারস্যের অতঃপর পারস্যের উপর <ুমের বিজ্য আমি দেথিয়াছি, আবার ক্রম @ পারস্য উপর মুসলমানদের বিজয় আমি দেথিয়াহি। এবং এই সকন ঘটনা চল্নিশ বঙসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে।
 প্রবল পরা|্রনান্ত এবং তাহার মুমিন বান্দাগণণন প্রতি পরম দয়ালু।
 দিয়াছি বে, পারসেযের উপর ক্রম জয়লাভ করিরে। ইহা আল্মাহ্র পক্ষ হইতে একটি সত্য ওয়াদা যাহা যথাযথভাবে পালিত হইবে। ক্রম পারস্যের উপর অবশ্যই জয়ী হইবে। কারণ আল্লাহ্র ইহাই চিরচারিত বিধান যে, দুইটি বিবাধমান দলের বেই দল সত্যের অধিক নিকট্র্তী, তিনি তাহাদের সাহাय্য করেন। এবং পরিণাম তাহার ৩ভ হয়।
 ইনসাকের ভিত্তিতে আল্লাহ্র যাবতীয় কর্মকাডে কি হিক্মত ও নিণূঢ় রহিয়াছে।
 প্রকাশ্য টুকুতে তাহারা খুব বুঝ্ে কিন্ভू পারলৌকিক জীবন সস্পর্কে তাহারা গাফিন। जর্থাৎ তাহারা ঐ সকন কাফির ও মুশরিক ইহাই ঢো খুব ভাল বুঝ্লে ভে, পার্থিব ধন সম্পদ কি উপায়ে উপার্জন করিতে হইবে, কিসে তাহারা क্ষত্গিস্থ হইবে, কিসের সাহাयযই বা তাহারা নাভবান ইইবে ইহা সশ্কর্কে তাহারা সজাগ ও তীক্ক দৃষ্টির অধিকারী কিত্তু তাহারা দ্বীনী বিষয় সশ্পক্কে এবং পরকালে যাহা তাহাদের জন্য উপকারী হইবে

লেই বিষয়ে সস্পূর্ণ গাকেল ও উদাসীন। লেই বিষয়ে তাহাদ্রের কোন চিত্তা ভাবনা নাই। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্নাহ্র কসম, দুনিয়ার ব্যাপার্র তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এতই বিষ্ঞ বে নথের উপর দিরহহম উনট-পানট করিয়াই ইহা বলিতে পারে বে, ইহার ওজন কি হইবে। কিন্মু সে সঠিকভাবে সালাত পড়িতে সক্ষম নহে। হযরত ইব্न आব্বাস (রা) (لـَ কর্রিয়াছেন কাফির্রা দুনিয়ায় আবাদ্দ কর্রিতে ও 'পার্থিব উন্নতি সাধান করা তো খুবই বুঝে, কিন্তু দীন সপ্পর্কে তাহারা মূর্খ।







অনুবাদ : (b) উহারা কি নিজদিপেন্র অন্তরে ভাবিয়া দেথে না আল্লা াহ আকাশমভুনী পৃথিবী ও উহাদিণেগ অন্ত্বতী সকন কিছ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবেই জার এক निर्দিষ কালের জন্য। কিন্মু মানুষ্যে মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপানকের্র সাক্ষাতে অবিষ্যাসী। (৯) তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন না, ঢাহা হইলে দেথিত

যে ঢাহাদিগের পৃববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছে। শক্তিতে তাহারা ছিন্ন উহাদিগের অপেক্ষা প্রবন, তাহারা জমি চাষ কর্রিত, তাহারা উহা আবাদ করিত উহাদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিন্ন তাহাদিতের রাসৃলগণ সুশ্প্ট নির্দশন সহ, ব্ত্তুত উহাদিগের্র প্রতি যুলুম কর্木া জাল্লাহর কাজ ছিল না। উহারা নিজেরাই নিজদিৃগের প্রতি যুলুম কর্রিয়াছিন। (১০) অতঃপর যাহারা মন্দকর্ম করিয়াছিন, তাহাদিগের পরিণাম হইয়াছে মন্দ। কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান কর্নিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত।

তাফসীর ः আল্লাহ্ তা’য়ালা সদা বিদ্যমান, কেবল তিনিই সকল মাখলূকের সৃষ্টিকর্ত। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি ছড়়া আর কোন প্রতিপালকও নাই। এই সকল বিষয় প্রমাণ করে এমন কোন মাখলৃকাত সম্পর্কে চিত্তা ভাবনা করিবার জন্য আল্লাহ্ সতর্ক করিয়া বলেন।
 অষঃলোকের যাবতীয় বস্তু এবং উভয়েরে মধ্যবর্তী স্ছানে অবস্থিত আল্লাহ্র নানা প্রকার
 অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই বরং এক বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে সৃট্টি করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ঠ সমল্যের জন্য অর্থাৎ কিয়ামত পর্גন্ত সৃষ্টি করিয়াছছন।

## 

কিভ্তু অধিকাং্শই লোকই আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে
 দनীল প্রমাণসহ বেই জীবন বিধান তাহাদের নিকট ধ্রেরণ করিয়াহ্ছে, উহার সত্যতার ঘোষণা করিয়াছেন। आন্বিয়াশ্যে কিরাম্মে আনীত জীবন বিধান সত্য বনিয়াই পৃর্বকালে यেই সকন লোক উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিন, আল্ধাহ্ তাহদিগকে ধ্ধংস করিয়া ছিনেন। অপরপক্ষ যাঁহারা উহার সত্য বলিয়া মানিয়াছিন তাঁহাদিগকে শাস্তি হইতে রাক্ষা কর্রিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা কি তাহাদ্রে জ্ঞান জাপ্থত করিয়া ভূপৃষ্টে ভ্রমণ করিয়া দেখে না বে, আষ্বিয়া কিরাম্মে কথা অমান্য করিয়া তাহারা কি অঙভ পরিণামের শিকার হইয়াছিন।
 তুননায় অধিক শক্তির অধিকারী ছিল, তাহাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততিও ছিল বেশী।

পৃথিবীতে তাহাদের বেই শক্তি ছিল বেই ধন সশ্পদের অধিকারী ছিন উহার এক দশমাংশের অধিকারীও তোমরা নও। তাহারা তোমাদের তুলনায় অধিক বয়সপ্রাপ্ু ছিন। তোমাদের তুননায় অধিক ক্ষেত কামার করিত। ধন-সশ্পদের অধিকারী ও তাহারা তোমাদের তুলনায় বেশী ছিল। এতদ্দসজ্ত্বেও তাহাদের নিকট আল্ধাহ্র পক্ষ হইতে আবি্ষ্য়ায়ে কিহাামের আগমন যথন ঘটিন তখন তাহারা পার্থিব জনবল ও ধনবলের অহংকারে আ凶্মবিশ্মৃত হইয়া উহা অন্ধীকার করিয়া ছিন। ফলেে আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন কঠোরजবে পাকড়াও করিলেন বে, কেইই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। তাহাদিগের ধন-সশ্পদ ও জনশক্তি কিছুই আল্লাহ্র শাস্তিকে ঠেকাইতে পারিল না। বিন্দু পরিমাণ শাস্তি প্রতিরোধ করিতেও উহা কোন কাজেই আসিন না। কিত্ুু আল্काহ্ ব্যেই শাস্তির মধ্যে তাহাদিগকে গ্েে্তার করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি সামান্য এতটুকুও অবিচার করেন নাই।
, বরং তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশনসমূহ অস্বীকার করিয়া উহার প্রতি বিদ্দিপ করিয়া ন্বীয় সত্তার উপর যুলুম ও অবিচার করিয়াছিন। ইরশাদ হইয়াছে :


যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছিন তাহাদের পরিণাম হইয়াছিল অঙ্ভ ও মন্দ। কারণ তাহারা আমার নির্দ্শন ও দনীল প্রমাণ সমূহকে অস্বীকার করিত এবং উহার প্রতি বিদ্রিপ ও ঠ̇ট্রা করিত। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :

"আমি ঐ সকল মুশরিকদের বেদমানীর কারণণ তাহাদের অন্তর সমূহকে ও দৃষ্টি সমূহক্ণ উন্টাইয়া দেই অার তাহাদের অবাধ্যতার মধ্যেই তাহাদিগক্কে অস্থির ছাড়িয়া দিয়া थাকি। (সূরা আন‘আম : ১১০)

जनगত ইরশাদ হইয়াছ বক্রতण অবলম্থন করিয়াছে আল্লাহ্ ত'অানা তাহাদের অত্তরসমূহকে বক্র করিয়া দিয়াছেন। (সৃরা সাফ্ফ: \& ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ
"यদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায় তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ তাহাদের কত্কে পাপের কারনে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন"। (সূরা মায়িদা ঃ 8৯)
 হইয়াছে। আর এক মতে উহা ک এ এর খবর সংখটিত ইইয়াছে। ইহাই ইব্ন জরীর (র) এর মত। এবং তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই যাহির।


অনুবাদ : (১১) আল্লাহু আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তখন তোমরা ঢাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (১২) যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন অপরাধী হতাশ হইয়া পড়িবে। (১৩) উহাদিগের দেবদেবীঐ্িি উহাদিগের ইব্ন কাছীর—৭৭ (৮ম)

সুभারিশ করিবে না এবং উহারাই উহাদিগের দেব্রেবীখলিকে অস্বীকার্ করিবে। (১8) ব্যই দিন কিয়ামত হইবে লেই দিন মানুষ বিত্ত হইয়া পড়িবে (১৫) অতএব যাহারা ঈমান आনিয়াছে ও সeকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্রাতে আনন্দে থাকিবে। (১৬) এবং যাহারা কুফরী কর্রিয়াছহ, आমার নির্দশনাবনী ও পরলোকের সাক্ষেৎ অস্বীকার কর্রিয়াছে, তাহারাই শাস্টি ভোগ করিতে থাকিবে।
 আল্काহ যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দিতীয়বারও সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

ثَمُ الَيْهـ تُرجْـُوْنْ করিতে হইবে। ত্থন প্রত্যেকে তাহার আমল অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। অতঃপ্র ইরশাদ হইয়াছে :
 হইবে অপরাধীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

 जপরাধীরা লাঞ্ছিত হইবে। অন্য বর্ণনায় ইंহার অর্থ जপরাধীরা চূপ হইয়া যাইবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرْكَكَآَّهِمْ করিত তাহারা তাহাদের কোন সুপারিশ করিতে পারিবে না। বেই মুহুর্তেই তাহারা সর্বাপপক্ষা অধিক মুখাপেm্মী তখনই তাহারা সুম্পষ্টভাবে তাহাদের উপসনার অস্ধীকার করিয়া বসিবে এবং তাহাদের দিক হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে।
 সেই দিন সকলে বিভক্ত যাইবে। কাতাদাই (র) বলেন, আল্নাহ্র কসম, বিভ্ত হইবার পর. তাহারা আর কখনো একত্রিত হইবে না। মু’মিনগণকে বেহেশতে উচ স্থানে স্থান দেওয়া হইবে এবং কাকিরদিগকে দোযখখর নিন্থস্রেরে নিক্ষেপ করা হইবে। ইর্শাদ হইয়ाছছ:

## 

"যাহারা ঈমান আনিয়া সৎকাজ করিয়া তাহারা বেহেশতের উদ্যানে আনন্দ উৎফুল্লে निমগ্ন থাকিবে। ইয়াইইয়া ইবৃন আবূ কাসীর (র) বলেন, ঢাঁহারা বেহেশতে সুমুখর গান শ্রবণ করিরে.। অজ্জ্জাজ (র) বলেন, বস্ুুতঃ আনন্দ উল্মাস গান হইতে ব্যাপক অর্থ বহন করে।


অনুবাদ : (১৭) সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে (১৮) এবং অপরাহ্ছ ও যোহরের সময়ে আর আকাশমন্ডনী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই। (১৯) তিনিই জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভৃমির মৃত্যুর পর উহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই ভাবেই তোমরা উথ্থিত হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা নিজের তাঁহার পবিত্র সত্তার পবিত্রতার ঘোষণা করিয়াছে এবং তাঁহার বান্দাদিগকেও কয়েকটি বিশেষ সময়ে তাঁহার পববত্রতা ঘোষণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আর সেই সময় কয়টি হইল সন্ধ্যানেলা ষখন দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রের অন্ধকার হয়। আর প্রতুষ্যে যখন রাত্রের অন্ধকার বিদায় গ্রহণ করে এবং দিনের আলো প্রত্যাবর্তন করে। ইহা ব্যতিত গভীর রাত্রে যখন অন্ধকার় घনীভূত হয় যখন দ্বিপ্রহরে যখন দিনের পূর্ণ আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে। যেহেতু উল্লেখিত সময়গুলি আল্লাহ্র মহান নির্দশন বহন করে। অতএব বিশেষভাবে এই সময়ে তিনি ঢাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা নির্দেশ দিয়াছেন। সকালে সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহরে ও গভীর রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা নির্দেশের ফাঁকে আল্মাহ্ তাআলা আসমান যমীনে কেবল তাঁহারই প্রশংসাযোগ্য হওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন । ইরশাদ হইয়াছে :
 প্রশী্ণসিত। ব্তুতঃ তিনি ব্যততি জার কেহই প্রশংসারব্যোগ্য নহে। ইহার পরই .ইরশাদ হইয়াছে :

 আলো। যেই মহা সত্তা গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করেন আবার যিনি অন্ধকার হটাইয়া সারা বিশ্বকে আলোকিত করেন। আর রাত্রকে করেন শান্তিময়, তিনি মহাপবিত্র। অন্যু্র
 আল্ধাহ্ উহাকে যখন আর্লোর্কিত করেন আর 'র্রার্রের শপথ, যখন তিনি উহাকে অন্ধকারচ্ছ্ন করেন। (সূরা শামস্ ঃ৩-8) •



এই বিষয় আর্রো বহুআয়াত পবিত্র কুরঅানে বিদ্যমান। যাহা দ্মারা আল্লাহ্র মহাশক্তির পরিচ্য় ঘটে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান (র) ..... মু'আাय ইব্ন आনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসালূল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে বনিব না বে, আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে কি কারণণ খলীলুল্লাহ্ উপাধী দান করিয়াছিলেন ? তিনি সকাল-সক্ষ্যয় এই বলিয়া আল্লাহ্র পবিক্রতা যোষণা করিতেন :


তরবানী (র) বলেন, মুত্তানিব ইবৃন ऊআইব (র) ..... হयরত ইবৃন আব্সাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বন্লেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্নঃঃ ব্যই ব্যক্তি সকাল বেলা,


পূর্ণ আয়াত পাঠ করিবে, দিবাকালে ব্যইই ইবাদত তাহার ছুট্টিয়া গিয়াছে ইহা দারারা সে উহার কতিপৃরণ লাভ করিবে। অনুর্পপভাবে ব্যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এই আয়াত পাঠ করিবে রাত্রিকালে যাহা তাহার ছুটিয়া গিয়াছে সে উহার w্অতিপূণ লাভ করিবে। হাদীসের সূত্র বিও্ধ। ইমাম আবৃ দাউদ (র) ডাঁহার সুনান অন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 ইরশাদ করেন, "তিনি এতই শক্তির অর্ধিকাঁীী শে, তিনি পরশ্পর বিরোধী বস্সু সৃষ্টি কর্রেন এবং পরশ্পর বিরোধী ব্যু সৃষ্টি করা ইহা তাহার পূর্ণাষ কমতার নির্দশন। তিনি বীজ হইতে উড্ডিদ সৃষ্টি করেন এবং উড্ডিদ হইতে বীজ সৃষ্টি করেন। ডিম হইতে মুরগী সৃষ্টি করেন এবং আর যুরগী হইতে ডিম সৃষ্টি করেন। মানব বীর্य হইতে মানুষরে সৃষ্টি করেন আর মানুষ হইতে বীর্য সৃষ্টি করেন, কাফির হইতে মু’মিন সৃষ্টি করেন এবং কাফির হইতে মু'মিন সৃট্টি করেন।
 ইরশাদ হইয়াছে :
"আর তাহাদের জন্য একটি নির্দশন ইহাও বে আমি মৃত যমীনকে সজীব করি এবং উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করি এবং উহা তাহার আহার করে এবং উহার মধ্যে আমি প্রশ্রবণ প্রবাহিত করি"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৪)

আরো ইর়শাদ হইয়াছে :

"আর যমীনকে তুমি অনুর্বর দেখিবে, কিন্তু যখন আমি উহাতে পানি বর্ষণ করি ফলে উহা উর্বর ও সজীব হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার ফসল ও ফল ফলাদি উৎপন্ন করে"। (সূরা হাজ্জ:৫)
, यেমন আল্পাহ্ তা'আলা মৃত হইততে জীবতকে সৃষ্টি করেন, মৃত ও অনুর্বর যমীনকে ' সজীব ও উর্বর করিয়া উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করেন অনুর্দপভাবে তোমাদিগকেও তাহার মহা শক্তিবলে মৃত্যুর পরে জীবিত করিয়া কবর হইতে বাহির করিবেন।




অনুবাদ : (২০) ঢাँহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে มৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন তোমরা মানুষ সর্বর্জ ছড়াইয়া পড়িতেছ।
(২১) এবং ঢাঁহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগের সংগিনীদিগকে। যাহাতে তোমরা উহাদিগের নিকট শাা্ত্তি পাও এবং ঢোমাদিগের মধ্যে পার্রম্পর্রিক ভালবাসা ও দয়া সৃৃ্টি কব্নিয়াছেন । চিত্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহ্হ নির্দশন রरिয়াছে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার নির্দশনসমূহ হইতে একটি নির্দশন এই বে, তিনি তোমাদিগের আদী পিত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি কর্রিয়াছছন :
 ধারণ কর্রিয়া ডূপৃট্টে বিচরণ করিতে লাগিনে। বস্ষুত তোমাদের আসল হইল মাটি এবং অতঃপর নিকৃষ্ট পানি অর্থাৎ বীর্य হইতে তোমাদিগকে সৃৃ্টি করা হইয়াছ্ এবং তোমাদিগকে উত্তম আকৃতি দান করা হইয়াছে। বীর্যকে জমাট রক্তে পরিণত করা হইয়াহে, জমাট রক্তকে মাংশের টুকরা পরিণত ইইয়াছে। হাড় তৈয়ার করা হইয়াছে অতঃপর হাড়ের সহিত মাংস যুক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর <্রহ-প্রাণ সঞ্চার করা হইয়াহে। এব: ইহার পর পূর্ণাঙ মানুষ্বের আকৃতি ধারণ কর্রিয়া মাতৃগর্ভ হইতে নড়াচড়া অসহায় অতি দুর্বলবস্থায় তোমরা প্রসবিত হও। তাহার বয়স বৃদ্ধির সাথে শক্তি ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরববততে সে অসহায় দুর্বল মনুষটি এতই ক্কমতার অধিকারী ইইয়া থাকে যে, শহহর নগরী নির্মাণ করিতে পারে, শিল্প ও দূগ্গ নির্মাণ সক্ষম হয়। দেশ বিদেশে ভ্রমন করিতে পারে, জনপথথ ও স্থলপপথে উভয়ই পথথ সমভাবে অতিত্রিম করে। ধन সশ্পদ উপার্জনের নানা কলা কৌশল অবলম্বন করিয়া সে জীবন ধারণণ নানা পথ जবলাম্ন করে । তাহাকে জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি দান করা হয়, পার্থিব বিষয়সমূহ ও পারলৌকিক বিষয়ের নানাবিধ জ্ঞানেও তাহাকে সমৃদ্ধ করা হয়।

जতএব সেই মহান সত্ত যিনি মানুষকে এত শক্তি দান কর্রিয়াছেন তাহাকে ভ্রমণের শক্তি দিয়াছেন, যাবতীয় বস্থু তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহাকে জীবিকা উপার্জনেনর নানা ক্েেশল শিক্ষা দিয়াছছন এবং তিনি ‘জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ধনে-দারিদ্রে. ভান-মন্দ, সৌডডাগ্যে ও দুর্ভাগ্যাও তাহাদের মধ্ধ্য পার্থক্য করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অতি পবিত্র। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহৃইয়া ইব্ন সাঈদ ও ওন্দার (র) ..... হযরত আবূ মূসা (র) হইতে রর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা গোটা ভৃখড হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া আদম (অ)-কে নৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ভূशৃট্টের নানা বর্ণ্র পার্থক্যে মানুষের বণ্ণও পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াহ। তাহাদের মধ্যে কেহ সাদা,কেহ লাল, কেহ কালো এবং কেহ মিশ্রিত বর্ণের। কেহ পবিত, কেছ খবীস কেহ কোমল স্বজবের কেছ কঠোর স্বলবের। আবার কেহ

মিশ্রিত স্বভাবের। আওফা (র) आা‘রাবী (র)-এর সৃত্রে ইমাম দাউদ ও ইমাম তিরমিযীী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।
 হইতে ইহাও একর্টি নিদর্শণ বে তিনি তোমাদের মধ্য ইইতে তোমাদের জন্য -্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। बেমন অন্য ইরর্শাদ হইয়াছে:

आর আল্লাহ্-ই লেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে একজন মানুষ আদম (অ) হইতে সৃষ্টি কর্রিয়া এবং তাহা হইতেই তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন, যেন তাহার সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করিচে পারে। (সূরা আররাফ : ১b)

আর তাহার ষ্ত্রী ছইল ‘হাওয়া’ আল্নাহ্ ত‘আলা তাহাকে আদম (অা)-এর বাম পাজড়ের হাড় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্ यদি সমম্ত আদম সন্তানকে পুরুষ কর্যিয় সৃंষ্টि করিতেন এবং অন্য জাতির পাণীদের তাহাদদর ত্তী করিতেন, তবে তাহার মধ্যে স্বামী-ষ্রীর পারশ্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হইত না বরং ভালবাসার পরিবর্ত্ত তাহাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হইত। আল্gাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে একই জাতি হইতে. স্বামী-ত্তী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে আা্তরিকতা ও ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই ভলবাসার কারণে স্বামী তাহার শ্তী দায়িত্ব ভার
 কারণে স্বামী তাহার প্রতি সহনুভূত্শিশীল হইয়া ঢাহারা যাবতীয় ব্য়যার বহন করে।
 যাহারা চিত্তা করে।


অনুবাদ : (২২) এবং ঢাঁহার নিদর্শনাবनীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমভ্লী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাयা ও বর্ণ্র বৈচিত্র। ইহাতে জ্ঞানীদিগের জন্য অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। (২৩) এবং ঢাঁহার নিদর্শনাবনীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবা ভাগ তোমাদ্রর নিদ্রা এবং ঢাঁহার অ়নুগ্রহ অন্বেষণ। ইহাতেই অবশাই নিদর্শন রহহিয়াছে শ্রবণকারী সশ্প্রদাত্যের জন্য।

তাফ্সীর ः আল্মাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন, তাহার মহাশক্তি প্রমাণকার়ী নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও বে, তিনি সুউচ্চ ও সু-থ্রশ্থ স্বচ্হ আসমান সমূহ সৃষ্টি কর়্িয়াছেন এবং উহাত উজ্জৈন নক্ষ্র সমূহও সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মহান ফমতার প্রকাশ ঘটাইলেন। পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছছন নিচ্ করিয়া এবং পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগর ও মাঠ มয়দানা সৃট্টি করিয়াছে এবং নানা প্রকার প্রাণী ও সৃষ্টি করিয়াছে, বৃक্ষনতা উৎপাদন কর্রিয়াছেন। এই সব কিছু অাল্লাহ् মহাশক্তির নিদর্শন।

তোমাদ্দর পৃথক পৃথক ভাযা ও বর্ণ তাহার মহত্রের নিদর্শন। आরববদের ভাষা আরবী, ক্রুমী ভাयা পৃথক, ততারীদের ভাयা ভিন্ন, কুফীদদর ভাयা অন্য ফিরিभীদের ভাষা পৃথক। आরমানীয়দের ভাষা পৃথক।

মোটকথা পৃথিবীতে বহ্ জাতি রহিয়াছে যাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাযা রহিয়াছে। যাহার সঠিক হিসাব আল্নাহ্ জানেন। ইহা ছাড়া তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণও পৃথক পৃথক কাহারও বর্ণ্র সহিত কাহাও মিল নাই।.আাদম সৃষ্টিत পর হইতে. কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষ্বের সকলেরই দুইটি চক্কু, দুইটি ঙ্রু, দুইটি কান, একটি ললাট ও একটি মুখ আছে । অথচ, কাহারও আকৃতি অন্যের বর্ণ ও আকৃতির সাদৃশ্য নহে বরূং কোন কোন দিক হইতে অবশ্যই পার্থক্ আছে। অকৃতি প্রকৃতি অভ্যাস ও বাক্যালাপ্র ভংগিতত হইতে কিছু না কিছু পার্থক্য পরিনক্ষিত হয়। সৌন্দর্য কিংবা অসৌৗদ্দর্য কোন একটি দল পরশ্পরের একে অন্যের সহিত মিল থাকিলে ও চিত্তা করিলেলে ও এমন কিছু পার্থক্য অবশ্যই পাওয়া যায় যাহা দ্বারা একে অন্য হইতে পৃথক হয়।

অবশাই ইহাতে জ্ঞনীদদর জন্য বহ নিদর্শন রহিয়াহে।


আর আল্লাহ্ নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও একৃটি নিদর্শন বে, দিবা রাত্রে তোমরা ন্দ্রিগমন কন যাহার সাহাब্যে তোমাদের সকল ক্লা/্তি শ্রান্তি দূরিভ্ত হইয়া যায়। আর দিনের বেলা জীবিকা উপার্জনে ও জীবন ধারণে অন্যান্য উপায় অবলস্থন করিয়া থাক।

ন্দ্রার সাহায্যে যাবতীয় ক্লান্তি দূর করিয়া নয়া উদ্যানে দিনের আলোকে পূর্ণ কর্মতৎপর হইতে সক্ষম হও।

অবশ্যই ইহাতে সেই সকল লোকের জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহারা সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া ইহা অন্তর দিয়া শ্রবণ করে। তারবানী (র)..... সাবিত (রা) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার অবস্থা এই রূপ হইল যে, রাত্রে আমার নিদ্রাবস্থায় কাটিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ইহা আমি অভিযোগ করিলে, তিনি আমাক্ক এই দু‘আ পাঠ করিয়া নিদ্রা গমন করিত্েে বলিলেন।


হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, অতঃপর আমি এই দু‘আ পাঠ করিলে আমার অন্দ্রারোগ দুরীভূত হইল এবং সুস্থ হইয়া সুন্দ্রি উপভোগ করিতে লাগিলাম।




অনুবাদ : (২৪) এবং তাঁহার নিদর্শনাবनীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসা সঞ্চারকর্ণপ্র এবং তিনি আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করেন ও তদ্দারা ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুর্জীবিত কর্রেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য (২৫) এবং ঢাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি, অতঃপর যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহবান করিবেন, তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।
ইব্ন কাছীর—৭৮ (৮ম)

তাফস্সীর ঃ আল্নাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, তাহার মহত্ৰের নিদর্শন সমূহের মধ্য ইইতে একটি ইহাও তিনি তোমাদিগকে বিদ্যুৎ দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে তোমরা কখনও আতংকিত হও। কারণ আশংকা থাকে বে, হয়তঃ বজ্রপাত ঘটিয়া তোমরা ধ্পংস হইয়া যাইবে। আবার কথনও এই আশায় তোমদের্র বুক ভরিয়া উঠে বে, ইহার পর আসমান হইতে তোমাদের প্রক্যোজনীয় পানি বর্ষণ করা হইবে। এই কারণে ইরশাদ शইয়াহে:

আর তিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর উহার সাহা্্যে মৃত যমীনকে অर्थाৎ অनूर्বর यমীনকে য়াহাত কোন ফসল উৎপন্ন হয় না, এমন यমীনকে সজীব ও উর্বর করিয়া তোলেন। বৃষ্টি বর্ষণ হইবার পর উহাতে উর্বর শক্তি সৃৃ্টি হয়, উহা শস্য সুজলা সুফলা হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার নতুন নতুন ফস্সন ও ফলনমূলে উহা লৌন্দর্যময় হইয়া উঠে। পরকাল ও কিয়ামতের জন্য ইহা একটি সুনিদর্শন। এই কারণে ইরশাদ इইয়াছে:
 রহিয়াছে। ইহার পর আল্লাহ্ তা‘আলা ইর্রাদ করেন ঃ
 ইইতে ইহাও্ একটি ব্যে তাহারই নির্দেশে আসর্মান যমীন্নে কাল্যেম থাকে। বেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
 উপর আস্মর্নককে পড়িতে দেন না। তিনি উহাকে ঠেকাইয়া রাখেন। তাহার নির্দেশ হইলে কেহ বাধা দিতেও সক্ষম হইবে না। অন্যত ইর্রশাদ ইইয়াছে :
 यমীনককে পড়িয়া বাইতে দেন না। (সূরা ফার্তির : 8১)

হযরত উমর ইবনুল. খাত্তাব (র) যখন কঠিন শপথ করিতেন তখন বলিতেন :

 দিবসে তিনি আসমান যমীনকে পান্টাইয়া দিবেন। কবর ও ভূগর্ভ হইতে তাহারই ডাক ও নির্দেশে সকল মৃত সজীব হইয়া বাহির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে :

অতঃপর আল্নাহ্ তাআলা তোমাদিগকে ভূগর্ভ হইতে বাহির হইবার্র জন্য ডাক দিবেন, তখন তোমরা বাহির হইয়া পড়িবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :
"যেই দিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে ডাকিবেন, তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে ঢাঁহ়ার ডাকের জবাব দিবে আর তোমরা ধারণা করিবে যে তোমরা তো অল্প দিনেই পৃথিবীতে অবস্থান ক্রিয়াছিলে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"गাত্র একটি বিকট শব্দে সকল মানুষ কিয়ামত দিবসে হাশ্র ময়দানে একত্রিত ইইবে"। (সূরা নাযিয়াত ঃ১৩-১৪) .

আরো ইরশাদ হইয়াছে :
"একটট বিকট শব্দ ইইবে ফলে তাহারা সকলে আমার নিকট একত্রিত হইবে"। (সূরা ইয়াসীন ঃ৫৩)


অনুবাদ ঃ (২৬) আকাশমন্ডनী পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই আজ্ঞাবহ (২৭) তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করিবেন পুনরায়। ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমভ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্ব্বোচ মর্যাদা ঢাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
 আসমান যমীনে যাহা কিছ্ আছে সবকিছু তাহারই মালিিকানা সত্তার অন্তর্ভূক্ত।
 আবুল হাইসাম (র) সূত্রে আবূ সাঈদ̆ খুদ্রী (র) হইতে মারফূক্ণপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ
 बেথানেই تنـوت শদ উল্লের্থ কর়া হইয়াছে উহার অর্থ আনুগ্ত।

## 

आর তিনিই সেই সকল মহান সত্তা যিন্ প্রথমবার মাখলখক সৃষ্টি করেন দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবেন। এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ইব্ন আবৃ. তালহা (র)
 অধিকতর সरজ। কিম্মু প্রথমবার সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে কঠিন নহে। ইকরিমাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এই অর্থ উল্লেখ কর্রিয়াছেন। ইমাম রুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন ঃ আল্ধাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, আদম সত্তান‘আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ তাঁহার পক্ষে সমীটীন নহে। সে আমাকে গালি দিয়াছে। ইহাও जাহার উচিৎ নহে। সে আমাকে এই কথা বনিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করির়াহে, আল্লাহ্ প্রথমবার যেমন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় আর কখনও আমাকে তিনি সৃষ্টি করিবেন না। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা অধিকতর সহজ। आর আদম আমাকে এই বলিয়া গালি দেয়, আল্নাহ্ সন্তান গ্হণ করূরিয়াছেন। অথচ, आমি এক অদ্দিতীয় আমি কাহারও মুখাপেক্ষী নহি। আমি এমনি এক সত্তা যিনি না কাহাকে জন্ম দিয়াছেন আর কেহ হইতে জন্ম গ্রহণ কंরিয়াছেন আর তাঁহার কোন সমকफ্ষ নাই। হাদীসটি ইমাম বুঁখারী বর্ণনা করিয়াছেন। অনুর্পপভাবে ইমাম বুখারী (র) আদুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) একাই হাসান ইবন মূসা (র) ..... আবূ হূায়রা (র)-এর সৃడ্রে ও নবী করীম (সা) হইতে অনুর্পপ রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হयরত ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম
 রাবী ইব্ন খায়সাম (র)ও অনুสূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) !ীই অর্থ গহণ

 পক্ষেও অধিক সহজতন।
 সর্র্রোচ মর্যাদা।
 जন্য কোন বস্সু নাই। কাতাদাহ (র) বল্লেন, তাহার সর্ব্রোচ মর্यাদা হইন, তিনি ব্যতিত

আর কোন মা‘বূদ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই। ইব্ন জরীর （র）অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের তাফসীরকালে এক বুযর্গের এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ：

$$
\begin{aligned}
& \text { اذا سكن الـيـر على صـفــاء * وحنـب ان يــــركـه الـنـســــم } \\
& \text { يرى فيـه السمـاء بـلا امـتراء * كذلك الشمـس تـبـو والنـجــوم }
\end{aligned}
$$

＂কোন কূপের পানি যখন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে এবং সকাল বেলার হাওয়া উহার পানিকে দোলা না দেয় তবে এই অবস্থায় ঐ পানির মধ্যে নিঃসন্দেহে আসমান দৃষ্টিগোচর হয় চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জও উহার মধ্যে দেখা যায়। অনুর্রপভাবে• যাহাদের অন্তর নির্মল থাকে যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লী হয়। মহান আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে দৃষ্টিগোচর হয়। নির্মল অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সদা আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকে তাহার বীরত্q ও মহত্ব তাহাদের অন্তরে সমজ্জ্বল থাকে＂।

و＇وْ आর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত। তাহার উপর কেহই বিজয়ী হইত্টে পারে না। তিনি তাঁহার সকল কর্মকাড্ডে বড়ই হিক্মতওয়ালা ：

## －性






অনুবাদ ঃ（২৮）আল্লাহ্ তোমাদিগের মধ্যে হইতেই তোমাদিগের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন। তোমাদিগকে আমি যে রিযিক দিয়াছি তোমাদিগের অধিকাজ্ভুক্ত দাস－দাসীগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার？ফলে তোমরা

এই ব্যাপার্র সমান ? ज্টু小ারা কি উহাদিগের সেইর্পপ ভয় কর ব্যই তোমরা পরশ্পররে ভয় কর? এই ভাবেই आমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্পদাাঁ্য়র নিকট निদর্শনাবनी বিবৃত করি। (২৯) বস্సুতঠ́ সীমানংঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাহাদিগের্র থেয়াল খুশিয়অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং আা্ধাহ যাহাকে পথল্রষ্ঠ করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথ্থ পরিচালিত করিরে ? তাহাদিগের কোন সাহাय্যকারীী নাই।

তাফ্সীর ः আল্gাহ্ ত'আানা উল্লেেিত আয়াতে মুশরিকদের জন্য একটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্র সহিত উপসনায় অন্যকক শরীক করে। অথচ, তাহারা ইহ ন্বীকার করে ভে, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক করে তাহারাও আল্লাহ্র গোলাম এবং আল্লাহ্ তাহাদর মুনীব ও মালিক। নেমন হজ্জের সময় বলিয়া থাকে:

হে পরওয়ারদিগার! আমি আপনার দরবার্ উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই।. কিত্ু কেবল এমনি শরীক আছে যাহার প্রকৃত মালিক. আপনিই। ইরশাদ হইয়াছে :

ضَ जল্লাহ् তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের জন্য এক্টি বিম্ময়কর্ উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা তোমরা সদা তোমাদের মষ্বেই দেখিত পাও।

তোমাদ্রু মধ্যে এমন কেছ কি আছে বে, তাহার দাস ও গোলামকে তাহার মালের মধ্যে শরীী কর্রিয়া তাহারই সমান অধিকারী করিবে।
 তাসাক্রপ কর্রিবার সময় তাহাদিগকে ভয় কর, বেমন ঢোমরা তোমদের শরীক লোকদিগকক ভয় কর? ইशা সত্য বে, তোমরা তোমাদের কোন গোলামকে স্বীয় মানের জন্য না শরীক করিয়া থাক আর না তাহার পক্ক হইতে কোন আশংকা তোমাদের অত্তের বিদ্যমান থাকে। অনুর্রপভাবে আল্লাহ্ও ইহা পছ্দ্দ করেন না ভ্, ঢাঁহার বান্দা ও গোলামের মধ্যে হইতে কেহ তাঁহার শরীীক হউক। অতএব কি করিয়া ঢাঁহার শরীক কর? यেমন অনাত্র ইরশাদ ইইয়াছে:
 यাহা তাহারা নিজেরা পছছ্দ করে না"। (সূরা নাহ্ল, ঃ ৬২)

অর্থাৎ ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলিলয়া সাবাষ্ঠ করে অথচ, তাহারা আল্লাহ্র বান্দ। অপরদিকে তাহারা নিজ্রো কন্যা পছ্দ করেন না। यদি কখনও তাহাদের কন্যা সন্তান জনাপ্রণ কর্য়য়াছ বনিয়া তাহাদিগকে সংববাদ দেওয়া হয়, তখন তাহারা লজ্জায়

মাথা জঁজিবার স্থান భুঁজিতে থাকে। কিংবা গোপনে গোপনেই তাহাকে ভূগর্ভস্থ করিয়া দেয়। তাহারা নিজেরাই यাহা নিজেদের জন্য আছন্দ করে ও ঘৃণা করে, এমন বস্তুকে আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধিত করা অতিশয় ঘৃণ্য কুফর। আলোচ্য আয়াতে অনুর্রপ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। মুশরিকরা আল্লাহ্র সহিত তাঁহার বান্দা ও গোলামকে উপাসনায় শরীক করে অথচ, তাহারা নিজেরা ইহা পছন্দ করে না, তাহাদের গোলাম তাহাদের মালে সমভাবে শরীiंক হউক আর ইহাও পছন্দ করে না যে ঐ মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক।

তারবানী (র) বলেন, মাহমূদ ইব্ন ফারজ ইস্পাহানী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা হজ্জ পালন কালে বলিত :

## 

"হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই, কিন্তু এমন একজন শরীক আছে যাহার মালিক আপনি এবং তাহার সকল বস্তুর মালিকও আপনি"। তখন এই আয়াত নাযিল হইল :

"আমি সেই রিযিক ও ধন-সম্পদ তোমাদিগকে দান কর্রিয়াছি, উহাতে কি তোমাদের গোলামদের কেহ শরীক আছে ? যাহার মধ্যে তোমরা ও তাহারা সমান অধিকার রাখ। এবং তাহাদিগের প্রতি তোমরা আশংকা পোষণ কর, যেমন তোমাদের নিজস্ব অংশীদারগণকে আশংকা কর ? বস্তুত এমন নহে ? উল্লেখ্তিত উমম দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আল্মাহ্র কোন শরীক নাই বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতএব ইহার পর ইররাদ হইয়াছে :
 বিশ্দভার্রে নিদর্শন ও প্রমাণ সমূহকে বর্ণনা করিয়া থাকি। ইহার পর আল্লাহ্ তাআআলা ইরশাদ করেন, বস্তুত যাহারা আল্লাহ্ সহিত অন্যকে শরীক করে তাহারা নির্বোধ এবং তাহাদের নির্বুদ্ধিতার ও মূর্খতার কারণেই এই র্প অযৌক্তিক ও'অনর্থক কাজ করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে :
 অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে আল্লাহ্ ব্যতিত় অন্যকে পূজা করিয়া থাকে।

位 সঠিক পথে আনিতে পারে ?
 দিতে পারে ও তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে।


অনুবাদ ঃ (৩০) তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহৃর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহুর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই হইল সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) বিষ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর। সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ইইও না। (৩২) যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

তাফসীর ः আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবী! তুমি তোমার উন্মাতগণ একনিষ্ঠ হইয়া ইব্রাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসরণ কর, উহার উপর অটল অবিচল থাক। সেই দীনকে আল্লাহ্ তা আলা তোমার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং ইহার সাথে সাথে.সেই দিন ফিত্রাত ও যোগ্যতাকেও অপরিবর্তিত রাখ, যাহা আল্লাহ্ জন্মগতভাবেই সকল মানুষ্রের মধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মাধ্যমে মহান আল্পাহ্কে জানা যায় এবং এই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে তিনি ব্যতিত আর কোন মা‘বূদ ও ইলাহ নাই। পূর্বেই
 ১৭২) -এর তাফসীর প্রসংগে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

 উপর সৃষ্টি কর্রিয়াছি, অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে. বিভান্ত কর্রিয়াছে"। পরে আমরা একাধিক হাদীলের মধ্যে ইহা আলোচনা করিব বে, আল্লাহ্ ত'আলা সমস্ত মানুষকে ইসলাম ধর্মের উপর সৃধ্টি করিয়াছেন। পরবর্তীতে তাহাদের মধ্যে হইতে কিছু সংখ্যক ইয়াহৃদী ধর্ম ঈসায়ী ধর্ম ও মজূসী ধর্ম অবলষ্থন করিয়াছে।
 "তোমরা আল্লাহ্র সৃৃৃি মধ্যে এমন কোন প্রকার পরিবর্তন করিও না বে, তোমরা মানুষকে তাহাদের এ্র ফিত্রাত ও সঠিক ধর্ম হইতে হঠাইয়া দাও, যাহার উপর তিনি সমষ্ঠ লোককে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অর্থে খবরমৃলক বাক্যটি আজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থে ব্যবহ্হত হইয়াছে। অन্যান্য তাফनीরকারগণ বলেন, ‘খবর মূলক’ বাক্য হিসাবেই ব্যবহ্হত ইইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ ত'जানা সমস্ট মানুষকে জন্পগতভাবে ফিতরাত ও সঠিক ধর্মের ঊপর সৃষ্টি করিয়াছুন। এই বিষয়ে কোন প্রার্থক্য করেন নাই এবং নীতির তিনি কোন পরিবর্তন ঘটান নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জ্ভবাইর, মুজাহিদ, ইকন্রিমাহ, কাতাদাহ,


 করিয়াছেন। তিনি বলেন, দীন ও ফিতরাত হলো ইসলাম। তিনি বলেন, আপান (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, রাসৃনूল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সকল বাচাই ইসলামের উপর জনাপ্ণণ করে। অতঃপর তাহার পিতামাত তাহাকে ইয়াহৃদী, ঈসায়ী ও অগ্নিপোসক করিয়া দেয়। বেমন কোন পওপ্গাখী বাচ্চা প্রসব করে তখন উহা পূর্ণাছই প্রসবিত হয়, তোমরা উহার একটিকেও জন্যগণত্তবে নাক কান কর্তিত পাওনা"। ইহার পর তিনি আয়াত পাঠ করিলেন।
اللُهُ ذُلِّكُ $\square$ لا

 الدَّيْنُ الْقَيْتِ
"তোমরা আল্পাহ্র সঠিক ধর্মের অনুসরণ করিয়া চল যাহার উপর তিনি মনুষকেক সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্gাহ্ জনগগতভাবে ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। ইহাই হইন সরিক ধর্ম"। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটিকে আবদুন্নাহ ইবุন ওহৃ ..... ইমাম যুহরী (র) হইতে অত্র সৃত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আক্দুর রাজ্জাক ইব্ল কাঘীর—৭৯ (৮ম)
(র)-এর সূত্রে ..... আবূ হারয়রা (র) হইতে হাদীসটি এই একই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস সাহাবায়ে কিরামের একটি জামত হইতে বর্ণিত। তাঁহাদের মধ্যে আসওয়াদ ইব্ন সারী‘ তামীমী (রা)ও রহহ্যাছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসরাউল (র) ..... ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলूল্ধাহ (সা)-এর থিদমত आসিলাম এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। আমরা শক্রুর উপর বিজয়ী হইলাম। মুজাহিদগণ সেই দিন শত্রুদিগপের বিকৃদ্ধে লড়াই করিতে করিতে অপ্রাষ্ত বয়ষ্কদিগকেও হত্যা করিল। রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ প্ৗীছাইলে তিনি বলিলেন :
مَا بَال اُقوم جَاوْزَهم القتل اليوم حتى تَتُلوا الذر يـة ـ ـ
"মনুম্বে হইন কি ?বে আজ তাহারা হত্যার সীমা অতিক্রুম করিয়াছে, এমন কি তাহারা ছোট বাচ্চাদিগকেও হত্যা করিয়াছছ"। তখল এক ব্যক্তি জিঞ্ঞাসা করিল, তাহারা তো মুশরিকদের সন্তান। তখন তিনি বনিলেন, মুশরিকদের কচি সত্তানরা তোমাদের মধ্যে হইতে উত্ত্। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা কোন অপ্রাপ্ত বয়শ্ক সন্তান হত্যা করিও না। তিনি আরো বলিলেন, সকল বাচ্চাই ইসলামের ঊপর জনাঘ্রণ করে। এমন कि সে উহা মুখে উচ্চারণ করে। কিত্ুু তাহার মাতাপিত তাহাকে ইয়াহূদী পরিণত করে কিংবা নাসারা পরিণত করে। ইমাম নাসাঈ (র) ও হাদীসটি যিয়াদ ইবৃন আইয়ূব (র) হইতে ..... হাসান বাসরী (র) হইতে অত্র সৃত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ব্যে সকল সাহাবায়ে কিরাম হইতে উল্লেথিত হাদীস বর্ণিত। তাহাদ্দের একজন হযরত জাবির ইব্ন आব্দুল্নাহ (রা)।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাশিম (র) ..... জাবিি ইব্ন আবুল্নাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূনুল্巾াহ (সা) ইর্রশাদ কর্রিয়াছেন ঃ

لسانه امـا شاكـرا وامـا كـا كفور ا ـ
"সকল ভূমিষ্ট সন্তান ফিত্রাত ও ইসলামের উপর জনুপ্রহণ করে, এমন কি সে মুথে বলিতে অক্ষম হয়। অতঃপর যখন মুখে বলিতে পারে তখন হয় লে কৃতজ্ঞ অথবা সে অকৃতজ্ঞ হয"। উল্লেখিত হাদীস বর্ণনাকারীদ্রের মধ্যে অকজন সাহাবী হযরুত আা্দুল্নাহ ইব্ন আব্বাস হাশেমী ও। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ..... হयরুত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসৃল্ন্নাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের নাবালিগ সד্তানদের সশ্পর্কে জিষ্sাসা করা হইল, তাহারা কি বেহেশচে গমন করিবে, না দোয়ে ? তখন তিনি বলিলেন :


আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি খুব ভাল জানেন শে তাহারা কি আমল করিবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু বিশর ইব্ন ইয়াস (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আফ্ফান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (র).হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় ছিল যখন আমি এই মত পোষণ করিতাম, মুসলমানদের সন্তান মুসলমানদের সহিত অবস্থান করিবে আর মুশরিকদের সন্তান মুশরিকদের সহিত অবস্থান করিবে। অবশেবে অমুক আমাকে অমুক হইতে বর্ণনা করিল যে, একবার রাসূলুল্নাহ (সা)-এর

 ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার পরে আমি পূর্ববত্তী মত হইতে বিরত থাকি। বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম হইতে একজন হযরত ইয়ায ইব্ন হিমার মুজাশিয়ী (র)। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইয়ায ইব্ন হিমার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার এক ভাষণে বলিলেন, আমার প্রতিপালক যেই বিষয়ে তোমরা জাননা তোমাদিগকে উহা শিক্ষা দানের জন্য আমাকে হহুম করিস়্াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দাদিগকে সত্য ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। শয়তান তাহাদিগকে তাহাদের দীন হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য যাহা आমি হালাল করিয়াছি উহা শয়তান তাহাদের উপর হারাম করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিবার হুকুম করিয়াছে। অথচ, ইহার স্বপক্কে কোন দनীল নাই।

রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, অতঃপর আল্মাহ্ তাআলা পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত দান করিলেন এবং আরব আজম সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন না কিছ্ সংখ্যক কিতাবপ্রাপ্ত সত্য ধর্ম নবীদের প্রতি। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে পরীকার করিবার জন্য এবং তোমার দ্বারা অন্যকে পরীক্ম করিবার জন্য তোমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর তোমার প্রতি এমন এক গ্রন্থ নাযিন করিয়াছি, যাহা পানি দ্বারা মুছিয়া ফেলা যায় না এবং জাগ্গতবস্থায় এবং ন্দ্রাবস্থায় পাঠ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা কুরাইশদের সতর্ক করিবার আদেশ করিলেন, তখন আমি বলিলাম. আমার আশংকা তাহারা আমার মাথা পিসিয়া রুটির ন্যায় করিয়া দিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহারা তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিলে আমিও তাহাদিগকে বাহির করিব। তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ লুরু কর, আমি সাহায্য প্রেরণ করিব। তুমি আল্লাহ্র রাহে খরচ কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করিব। তুমি সৈন্য প্রেরণ কর আমি উহার

পাঁচ্ণণ প্রেরণ করিব। তুমি তোমার অনুগতগণকে লইয়া তোমার অবাধ্যদের সহিত যুদ্ধ কর। তিনি বলিলেন, বেহেশতের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে ভৃক্ত। (১) ন্যায় প্িষ্ঠাকারী বাদশাহ যাহাকে সৎকাজের তওফিক দান করা হইয়াছে (২) আরেক ব্যক্তি বে প্রত্যেক মুসনমান ও ज़াষ্ীীয়ের প্রতি অনুগ্রহশীন ও কোমলে হুদয়। (৩) আরেক ব্যক্তি যে পবিত্র চরিত্রের অধিকার্রী এবং যে হারাম ভিক্ষা ইইতে বাঁচিয়া থাকে। অথচ, সে বহ্ সন্তানের জিম্যাদার।

आর দোযখ্খর অধিবাসী পাচ শ্রেণী লোক (১) ঐ নিঃসস্ণল দুর্বল ব্যক্তি বে তোমাদের অধিন্যস্ত হইয়া থাকে, সে না তো ঘর সংসার করিতে ইচ্রুক আর না অর্থ উপার্জনে করিতে ইচ্ছুক। (২) থিয়ানতকার্রী ব্যক্তি যে অতি তুচ্হ বস্তুন মধ্যে খিয়ানত করিতে ছাড়ে না। (৩) ব্যে ব্যক্তি ধনেজনে তোমাকে ধোকা ও প্রতারণা দেয় (8) অতঃপর তিনি কৃপণ, মিথ্যাবাদীর উল্লেখ করিলেন। (৫) আর অभীীী বাক্যনাপকারী।

ইমম মুসলিমই কেবল হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। তিনি একাধিক সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 সঠिক দীন।
 এই কারণ আল্লাহুর এই পবিত্র দ্ন হইতে দূর্রে অবস্থিত ও বঞ্চিত। বেমন অন্য়
 তাহাদের ঈমান ও হেদায়েতের জন্য আকাং্প্মা কর কিত্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান आনিবে না। আরো ইরশাদ ইইয়াছ্ছ:


হে নবী! यদি তুমি পৃথিবীর সং্খ্যাগরিষ্ঠের অনুকরণ কর, তবে তাহারা তোমাকে পথज্রষ করিয়া ফেনিবে। (সূরা আন'আম : ১১৬)



 তাওহীদ পন্থী হইয়া বাও এবং তাহারই উল্লেশ্য ইবাদত কর।। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন ওয়াযিহ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (র) হযরত মু‘‘া ইব্ন জাবাল (র)-এর নিকট দিয়া

অতিক্রম করিলেন，তখন হযরত উমর（রা）তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন，হে মুআাय！এই উম্মাতের অন্তিত্ব কিলের উপর নির্ভরশীল？তিনি বলিলেন，তিন বস্ডুর উপর এই উম্মাতের অস্তিত্ণ নির্ভরশীল।（১）ইথ্ุলাস আর ইহাই হইন＂আল্ধাহ্র ফিত্রাত＂যাহার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।（২）সালাত যাহা মূরত দীন（৩）আনুগত্য－যাহা মুক্তির ঊপায়। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর（রা）বলিলেন，তুমি সত্য বলিযাছ। ইব্ন জরীর（র）বলেন，ইয়াকৃব（র）．．．．．কিলবাহ（র）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন，একবার হयরত উমর（রা）হयরত মু‘আय（র）－এর নিকট দিয়া অত্রিম্র কালে জিজ্ঞাসা করিলেন，এই দীনের অস্তিত্ণ কিসের উপর নির্ভরশীল তখন তিনি অনুরূপ জবাব দিলেন।
 না যাহারা দীনকে খভ বিখভ কর্রিয়াছ্ এবং তাহারা নিজেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দনই এই মতাদর্শ নইয়া গর্বিত，যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে। এবং অংশশর প্রতি ঈমান আনিয়াছে কিছू অংশের প্রতি কুফর করিয়াছে। মুলতঃ এইভাবে তাহারা দীনকক ত্যাগ করিয়াছে। আর ইহারাই ইয়াহৃদী，ঈসায়ী，অগ্নি উপাসক，প্রতীমা পৃজারী বলিয়া বিভ্তিন্ন দলে পরিচিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবনধ্বীরাও ইহাদের দলের অন্ত্ভূক্ত। यেমন ইরশাদ হইয়াছে：

＂বেই লোক তাহাদের ধর্ম খভ－বিখভ করিয়াছে এবং থোদ তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে，তাহাদদর সহিত তোমাদের কোন সশ্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর ন্যাস্ত＂।（সূরা আন‘‘মম ঃ ১৬০）

বস্ত্রত आমাদের পূববর্তী উশ্মাতপণ পারশ্পরিক দ্দ্দ̆ বিভিন্ন দনে বিতক্ত ইইয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যেকে মনে করিত বে，তাহারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উম্মতে মুহাম্মাদী নানা দলে বিভত্ত হইয়াছ্। কিন্ত একটি দল ব্যতিত সকল গুমরাহ। আর সঠিক দল হইন আহৃলে সুন্নাত আল－জাম অত। যাহারা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসৃলের সুন্নাতকে মयবুত করিয় ধারণ করিয়াছছ এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন ও আষ্বিয়ায়ে কিরাম ব্যই মত পথ ধারণ করিয়াছিলেন। মুস্তাদরাকে হাকেম গ্রন্থে বর্ণিত，একদা রাসূলুল্木াহ （সা）－এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল ‘হু心্刀িপাঙ দল’ কোনটি ？রাসূনুল্নাহ（সা）বলিলেন，
 ও পথ অনুসরণ করিয়া চলে，তাহারা হইল মুক্তিপাপ্ণ দল।




অনুবাদ ঃ (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে উহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন উহাদিগককে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান, তখন উহাদিগের একদল উহাদিগ্গের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে। (৩৪) উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুর্তরাং ভোগ করিয়া যাও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে। (৩৫) আমি কি উগ্গদিগের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদিগকে আমার শরীক করিতে বলে (৩৬) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদিগের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলে উহারা হতাশ হইয়া পড়ে । (৩৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন ? অথবা উহা সীমিত করেন ? ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মানুষ যখন নিতান্ত অসহায় ও নিক্রপায় হইয়া পড়ে তাহারা শুধুমাত্র আল্লাহ্কে ডাকে। আর যখন তাহাদিগকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করা হয় তখন তাহাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহ্র সহিত শরীক করা তরু করে এবং অল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে পূজা করে।
 কেহ বলেন, ইহা عَاتبـة (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত ইইয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন ইহা تـلـيلـ (কারণ) বুঝাইবার জন্য ব্যবহ্তত হইয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ধন-সম্পদের প্রাচূর্य পাইয়া মানুষ ঢাঁহার নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন :
 পারিবে। জনৈক বুযর্গ বলেন, আল্মাহ্র কসম! কোন দারোগা যদি আমাকে ধমক দেয়, তবে তো আমি উহার কারণে কম্পিত হই। অথচ সেই মহান সত্তার ধমকে আমরা কিভাবে প্রকম্পিত না হইয়া পারি, যাঁহার এক আদেশে সকল বস্তুর অস্তিত্ সংঘটিত হয়। তিনি কোন বস্তুকে হইয়া যাও বলিলেই উহা ইইয়া যায়। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক যে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই তাঁহার সহিত অন্য বস্তুকে শরীক করে ইহার প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ
 অবতীর্ণ করিয়াছি। আল্লাহ্র স্সহিত শিরক করিতে বলিতেছে ? বস্তুত এমন নহে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছেঃ

আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ উপভোগ করাই তখন উহাতে তাহারা আনন্দ উৎফুল্ল হয় আর তাহাদেরই কৃতকর্ম্মর কারণে তাহারা বিপদ্থ্থস্থ হয় তবে তখন নিরাশ হইয়া পড়ে। মানুষ হিসাবে তাহাদের স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে হিফাযত করেন এবং তাওফীক দান করেন তাহার অবস্থা ইহা হইতে ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ মানুষ প্রাচুর্যের অধিকারী হইলেই সে গর্বিত হয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ .
 বিপদ আপদের অবসান ঘটিয়াছে। তখন সে বড়ই উৎফুল্ন ও গর্বিত হয়। (সূরা হूদ : ১০) অর্থাৎ মনে মনে আনন্দ উপভোগ করে এবং অন্যের উপর গর্ব করে। কিন্তু বিপদ্গস্থ হইলে আবার ঐ লোকটি সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের শিকার হয় এবং মনে করে আর সে কখন ও সুখ শান্তির মুখ দেখিবে না। আল্মাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :
 এবং সুখ শান্তি প্রাূূর্বের সময় সৎকর্ম কর্রে। বস্তুত মু’মিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি আস্থাীীল হও ভরসা করিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, মু'মিনদ̆র উপর বড়ই আচার্य «ে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বে কোন ফয়়সানা করেন না কেন, উহা তাহার জন্য কন্যাণকর হয়। यদি সে প্রার্ম্র ও সুখ শাত্তি লাভ করে তবে সে উহার ফক্কুর করে ইহা ও তাহার জন্য কন্যাণকর হয়। আর যদি সে বিপদগ্থস্থ হয় তবে ধধ্ব্যারার করে ইহাও তাহার জন্য কন্যাণকর প্রমাণিত হয়।
 কি ইহ জানা নাই বে, আল্লাহ্ ত"আলা যাহাকে ইচ্ম প্রুর রিযিক দান করেন আর यাহাকে ইচ্ঘ উহা সংকীর্ণ করেন। অর্থাৎ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্বীয় হিক্মত ও ইনসা!়ের ভিত্তিতে যাহাকে ইচ্ছ প্রচুর রিযিক দান করেন, आার যাহাকে ইচ্মা স্বল্প রিযিক দান করেন।
 বহ নিদ্রশন রহ্হিয়াছে যাহারা বির্ষাস করে।








অনুবাদ : (৩৮) অতএব আT্মীয়কে দিও তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্গস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদিগের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা সুদে যাহা দিয়া থাক, আল্লাহৃর দৃষ্টিতে ঢাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত দিয়া থাকে তাহাই বৃদ্ধি পায়, উহারাই সমৃদ্ধিশালী। (8০) আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিযিক দিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদিগের দেব-দেবীর এমন কেহ আছে কি যে এই সমস্তের কোন একটিও করিতে পারে? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র ও মহান।

তাফসীর ঃ আল্নাহ্ তা’য়ালা উল্লেখিত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের হক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা ও সংযোগ রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। আর মিস্কীন ও মুসাফিরের পাপ্য হক্ দেওয়ার জন্য ও দির্দেশ দিয়াছেন। মিস্কীন বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাহার কিছু নাই কিংবা এতটুকু আছে যাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আর মুসাফির দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝান হইয়াছে যাহার নিকট তাহার সফরের প্রয়োজনীয় সম্বল নাই।

高 خश যাহারা আল্মাহ্র সাক্ষাৎ লাভের কামনা কর্রে। বস্তুত মানুভের ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য।

অতঃপর আল্নাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

তোমরা অধিক মাল লাভের উদ্দেশ্য যেই দান-দাক্ষিণ্য করিয়া থাক, উহা যদি কেবল এই উদ্দেশ্য যে যাহাকে দান করা হইয়াছে সে দাতাকে আরো অধিক দান করিবে তবে আল্লাহ্র নিকট ইহার কোন সাওয়াব ও লাভ হইবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব ও শা‘বী (র) এই আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। অবশ্য যদিও এই র্পপ দান করিলে কোন সাওয়াব লাভ হয় না। কিন্ত তবু ও এই ব্দপ দান করাও মুবাহ। অবশ্য রাসূলুল্ধাহ (সা)-কে ইহা হইতে নিমেধ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ

[^4]হযরত ইব্ন জব্বাস (রা) বলেন, সুদ দুই প্রকার এক প্রকার সুদ না-জায়িয আর উহা হইল ক্রয় বিক্রয়ের সুদ। আর দ্বিতীয় প্রকার সুদ জায়িয। উহা হইল কাহাকেও দান করিয়া দানের অতিরিক্ত কামনা করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা বলিবার পর এই আয়াত পাঠ করিলেন :

অবশ্য আল্লাহৃর দরবারে যাকাতের সাওয়াব লাভ করা যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

"আর আল্লাহ্র সন্ত্ৰিষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যেই যাকাত দান করিয়া থাক উহাই আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য। আর ঐ সকল লোকেরা বহু গুণের অধিকারী"। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত :

و مُـا تَصـدق أحد بـعد لتـمـرة عن كسب طُـيب إلا اُخذهـا الرحمـن يمينـه


"তোমরা হালাল উপার্জন হইতে একটি খেজুর পরিমাণ যেই সাদাকা কর, আল্মাহ্ উহা স্বীয় দক্ষিণ হত্তে গ্রহণ করেন। উহা সयত্নে বৃদ্ধি করিতে থাকেন যেমন তোমাদের কেহ তাহার গরু অথবা উটের বাচ্চা স্ব্যত্নে উহা লালন পালন করিয়া উহাকে বড় করিয়া থাকে। এমন কি সাদাকার একটি খেজুর উহা পাহাড় অপেক্ষা বড় হইয়া যায়"।

الَّذَى خَنَقَكَمُ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে উলাংগাবস্থায় বাহির করিয়াছেন। তাহার না ছিল জ্ঞান না ছিল শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও দৈহিক শক্তি। অতঃপর আল্মাহ্ তাআলাা তাহাকে সকল শক্তি দান করেন, তাহাকে অন্য বস্ত্র ধন সম্পদের অধিকারী করেন ও সর্বপ্রকার উপার্জনের ক্ষমতা দান করেন। যেমন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়াহ (র) ..... হাব্বাহ ইব্ন খালিদ ও সাওয়া ইব্ন খালিদ (র) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমরা ও তাঁহার কাজে সাহায্য করিলাম। তিনি তখন বলিলেন :

لا تيـئسـا مـن الرزق مـا تهـزهزت رُءوسكمـا فـان الإنسـان تلده أحمـر ليس عليهه قَثرة ثـم يـرز تـه اللـّه عز وجل -
"তোমরা রিযিক হইতে নিরাশ ইইও না। তোমাদের মাথা নাড়িতে থাকে অর্থাৎ যাবৎ তোমরা জীবিত থাকিবে। কারণ তোমাদের জননী তোমাদিগকে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীনাবস্থায় প্রসব করেন অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে অন্ন বস্ত্র সব কিছু দান করেন"।
 পরে মৃত্যু দান করিবেন। ইহার পর কিয়ামত দিবসে পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন।
 সকল ইলাহের তোমরা পূজা কর তাহাদের মধ্যে হইততে কি এমন কেহ আছে যে, এই সকল কাজ করিতে সক্ষ্ম। বস্তুত এমন কেহ নাই যে ইহা করিতে পারে। বরং কেবল মহান আল্মাহ্ই আছে যিনি সৃষ্টি করিতে, রিযিক দান করিতে, জীবন দিতে ও জীবন হরণ করিতে সক্ষম। অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসে পুনরায় সকলকে জীবিত করিবেন।
 তাঁহার কোন শরীক আছে না তাঁহার কোন সমকক্ষ। তাঁহার কোন সন্তানও নাই আর - তিনি কাহার জনকও নহেন। তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।


অনুবাদ : (8১) মানুষের কৃতকর্ম্মর দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদিগের কোন কোন কর্ম্মে শাস্তি তিনি আস্বাদন করান यাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে। (8২) বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিল্রমণ কর এবং দেখ তোমাদিগের পৃর্ববর্তীদিগের পরিণাম কি ইইয়াছে? উহাদিগের অধিকাংশই ছিল মুশর্রিক।

তাফসীর : ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ्হাক, সুफ্টী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন : "

ইইয়াছে শহর ও নগর। হযরু ইবৃন আব্বাস (রা) ও ইকরিমাহ (র) হইতে আরো
 স্থল ও ও 'دنَ প্রণীর নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। রিওয়ায্যেতি বর্ণনা করেছেন ইব্ন হাতিম (র)। তিনি বলেন, মুহাশ্যদ ইবৃন আাদুল্নাহ ইব্ন ইয়াবীদ ইব্ন মুকরীী (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে
 ও পানিতে নৌকা ও জাহাজ ছিনতাই করা। আতা খুরসানী (র) বলেন ভাগকে বুঝান হইয়াছে বেখান শহহ্র ও নগীী গড়িয়া উঠিয়াছ্ এবং ইইয়াছে ন্বীপমালা। উল্লেথিত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে প্রথ্ ব্যাথ্যাই অধিক গ্রহণব্যাগ্য। অধিকাংশই তাফ্সীরকারগণণে মতই ইহাই। মুহাশ্যদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্থন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁার গ্ন্থে তিনি উল্লেখ কর্রিয়াছেন :
 "بـبـره مـعنى بـلاه -
‘‘রাসৃনুন্মাহ (সা) ‘আয়লা’ বাদশাহ সহিত সক্ধি করিলেন এবং তাহার নামে তাহার শহর লিখিয়া দিলেন"। এখানে بــ দ্বারা শহর বুঝান হইয়াহে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হইল, মানুষ্যের পাপ ও ওনাহের কারূণ যমীনের ফসল নষ্ঠ হয় এবং বাপানের ফল ফनाদি ও ধ্ধংস হইয়া যায়। आবূল आनীীয়াহ (র) বলেন, বে ব্যক্তি আল্নাহ্র যমীনে नाফत্রমাীী করেন সে যমীন্ন ফাসাদ সৃষ্টি করিল। কারণ আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে কন্যাণ সাধিত হয়। আাবূ দাউদ শরীীফে বর্ণিত।

لحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها مـن ان يمطروا أربـعين صباحا ـ
"পাপীদিগকে ধমন করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামী দভ বিধান কায়েম করা একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্ধিপাত হওয়া অপেক্ষে অধিক উত্তম"। কারণ 'হদ' ইসলামী দভ বিধান কাল্যেম করিলে সকন মানুষ কিংবা অধিকাংশ লোক অথবা অন্কে লোকই পাপাচার হইতে বিরত থাকে আার পাপাচার ত্যাগ করা ইইলে আসমান যমীনের বরকত সমূহ নাयিল হ়া। बার এই কারণে শেষ যুপে যখন হযরতত ঈসা (আ) পৃথিবীতে আগমন করিয়া আমাদের শরীয়াত মুতাবিক ফ্য়সাनা করিবেন। শূকর হত্যা করিবেন, ক্রস ভল্গিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম তিনি মানিয়া নইবেন না, ইসলাম গ্রণণ করিতে অনিচ্ঘ প্রকাশ করিলে অহাকে তিনি হত্যা করিবেন।

অবশেণে তাঁহার সময়ে ঘখন আল্লাহ্ তাজালা দাজ্জান ও তাহার অনুসারীদিগকক এবং ইয়াজূজ ও মাজূজকে ধ্ধংস কর্রিয়া দিবেন, তখন আল্ধাহ্ ত'অানা যমীনকে

বলিবেন হে যমীন! তুমি তোমার বরকত বাহির কর। যমীন ইইতে বরকত বাহির ইইবে ফনে মাত্র একটি ‘আনার’ একটি দল লোক আহার করিয়া ছৃণ্ণ হইবে। উহা এতই প্রকাড হইবে বে, উহার খ্োসা দ্মারা এক দল লোক রৌদ্র হইতে ছায়া লাভ করিবে। অনুরূপভবে একটি উষ্ট্রীর দুধ এক দল লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে। বরকতের এই রূপ প্রকাশ ঘট্টেবে কেবলমাত্র হযরত মুহাশ্মদ (সা) এর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করিবার কারণণ।

অতএব পৃথিবীতে যখন আদল ও ইনসাফ কায়েম করা হইবে, বরকত ও কন্যাণ বৃদ্ধি পাইবে। আর এই হাদীস শরীফে বর্ণিত, ফাজের ও পাপী যখন মৃত্যুবরণ করে .তখন তাহার আচরণের কুফল হইতে আাল্লাহ্র বান্দাগণ, শহর নগর্রের গাছ পালা ও প্রাণীকুল পরিত্রাণ পায়।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাষ্বল (র) বলেন, মুহাম্পদ ও হুসাইন (র) ..... আবূ মিখযাম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যিয়াদ কিংবা ইব্ন যিয়াদের যুপে এক ব্যক্তি একটি গমের ব্তা পাইল। গম ছিল ছেজুরের আটির ন্যায় বড় বড়। বস্তার উপর লিখা ছিল, এই গম সেই যুপের যেই যুগে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিন। মানিক (র) যায়িদ ইব্ন
 বুঝান হইয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি বিবেচনা সাপকক।
 জন্যাও তাহাদের অপকর্মের শাস্ত্তি স্বাদ আস্বাদন করাইবার জন্য তাহাদের মাল ও জীবনে কতি সাধন করিবেন। এবং তাহাদের বাগানের ফল ফল্লাি ও নষ্ঠ করিবেন।
 হইয়াছে :

"আর আমি তাহাদিগকে ভালমন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা পাপাচারে হইতে বিরত হয়"। (সূরা আরাফ : ১৬৮)

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন :


হে নবী! पूম্মি বলিয়া দাও, তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর তোমাদিগের পূর্ববর্তীদের কি হইয়াছিল উহা প্রত্যক্ষ কর।

كَانَ اَكْتْرَهُمْ مُشُشْر كـْنْ প্রতিপন্ন করিবার কারণে ও আল্ধাহ্র নিয়ামত সমূহের প্রতি অকৃকতজ্ঞ হইবার কারণে তাহাদের প্রতি বেই শাস্তি অবতীণ হইয়াছিল তোমরা উহা প্রত্যক্ক কর।


অনুবাদ ঃ (8৩) তুমি সরন দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্র নির্দেশে অনিবার্य যে দিবস ঢাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেইদিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে। (88) যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তাহারই প্রাপ্য। যাহারা সৎকর্ম করে নিজেদিগ্গেরই জন্য রচনা করে সুখশষ্যা। (8৫) কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্খহে পুরষ্কৃত করেন। তিনি কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার আনুগত্যে অটল থাকিবার জন্য ও সৎকাজ প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ইরশাদ করিয়াছেন :
"তুমি তোমার সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সঠিক দীনের প্রতি কায়েম কর, কিয়ামতের দিন সমাগত হইবার পূর্বে, আল্মাহ্ উহা সংঘটিত করিতে চাহিলে কেহ উহা ফিরাইতে পারিবেন না।
 করিবে বেহেশতে আর এক দর প্রবেশ করিবে দোযখে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :



ব্যই ব্যক্তি কুফর করিবে উহা তাহার জন্য ক্শতিকর প্রমাণিত হইবে। जার যাহারা সৎকাজ করে তাহারা নিজেদের জন্য আরামের স্থান সজ্জিত করিতেছে, যেন আল্লাহ্ ত"'আলা মু’মিন ও সৎকাজ সম্পন্নকারীদিগকে স্বীয় অনুগ্রহহ বিনিময় দান কর্রিতে পারেন। जর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আনা এই সকল লোককে তাহাদের আমলের বিনিময় দশ হইতে সাত ঔণ অধিক দান করিবেন। বরং যাহাকে ইচ্ঘ তাহাকে তিনি আরো অধিক দান করিবেন।
 তিনি তাহাদদর ব্যাপারে আারিিল-ন্যায়পরায়ণ। তিনি তাহাদের প্রতি যুলুম করেন না।


অনুবাদ ঃ (8৬) তাহার নির্দশনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ূ প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে ঢাঁহার অনুগ্রহ্ আস্বাদন করাইবার জন্য এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানণলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্গহ সক্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (89) আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদিগের নিকট সুশ্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল। অতঃপর আমি অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম । মু’মিনদিগকে সাহায্য করাই আমার দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তিনি স্বীয় বান্দাগ্ণের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেন। বৃষ্টির পৃর্বেই বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী হাওয়া প্রেরণ করেন এবং উহার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।
 নির্জोব যমীন ও প্রাণীকে সর্জীব ‘‘রিয়া তাহার বান্দাগণকে স্বীয় অনুগ্গহের স্বাদ গ্রহণ করান।
 সাহার্যে জাহাজ চলিতে পারে।
 রিযিক অব্বেষণ করিতে পার।
 বাতেনী নিয়ামতসমূহ দান কর্য়য়াছেন। তোমরা বেন উহার ৫ক্রুর কর। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন :


আর আমি তোমার পৃর্বে বহু রাসূল তাহাদের কাওমের নিকট প্রেরণ কর্রিয়াছি। তাহারা দলীল প্রমাণ উপপক্শা কর্য়া তাহাদিগকে অস্বীকার কর্রিয়া অপরাধ কর্রিয়াছে। অবশেবে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ অহণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা‘আলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাহার থ্রিয় বান্দা হযরত মুহাশ্মদ (সা)-কে সাত্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন বে, কেবল তাঁহাকে বেই তাঁহার কাওম মিথ্যা থতিপন্ন করিয়াছে তাহাই নহে, পূর্ববর্তী আা্থিয়া ও রাসূলগণকে ঢাঁহার কাওম ও জাতি দনীল প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্যিয়াছে। কিন্ত আল্লাহ্ ত'আানা ঐ অপরাধীদিগকে যথাযথ শাস্তিও দিয়াছেন যাহারা তাঁহাদের বিরোধিত করিয়াছে। আর যাহারা ঐ সকল রাসূনগণণর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি মুক্তি দান করিয়াছিলেন।
 জন্য কর্ত্ব্য। যাহা তিনি নিজেই তাহার বাদ্দাগণণর প্রতি অনুগ্মহশীল হইয়া নিজের উপর জরুর্রী করিয়া লইয়াছেন। ভেমন ইরশাদ হইয়াছে :
 অনুश্রহ করা ফর্র্য করিয়াছছন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ..... আবূ দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূনুল্লাহ (সা) বলিতে ঔনিয়াছি "বেই মুসনমান তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্া করিবে কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট হইতে দোযখের আাওন দুরিভূত করা আল্লাহ্র ঊপর জরুুী হইবে"।








অনুবাদ : (8৮) आল্লাহ তিनि বায়ু প্রেরণ কর্রেন, ফরে ইহা মেঘমালাকে সঞ্ধাनिত কর্নে। অতঃপরর তিনি ইহাকে শেমন ইচ্মা আাকাশে ছড়াইয়া দেন, পরে ইহাকে খভবিখড্ করেন এবং ঢুমি দেখিত্ পাও ভে, উহা হইচে নির্গত হয় বারিধারা, অতঃপর তিনি তাঁহার বান্দাদিগেন্র মধ্য যাহাদিগের নিকট ইচ্ছ ইহা প্ৗौছাইয়া দেন, তখন টহারা হয় হর্বোফ্মন্ন। (8৯) यদিও উহারা উহাদিগের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) আল্লাহর অনুগ্রহের ফন সম্বc্ধে চিত্ঞা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই ভাবেই আাল্লাহ মৃত্কে জীবিত করেন। কারুণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান়। (৫!) এবং আমি এমন বায়ু ধ্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেণে শস্য পীত্বর্ণ ধারণ কর্রিয়াছে, তখন ঢো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

ঢাফ্সীর ঃ মহান আब্লাহ্ মেঘমানা হইতে কি আশ্র্য উপায়ে বৃষ্িি বর্ষণ করেন উল্gেখিত আয়াতে তিনি উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :
 প্রবাহিত করেন অতঃঃপর উহা মের্ঘমানা উর্তোনন করে। মেঘমালাকে বাযু সমুদ্র হইতে উত্তোলন করে; বেমন অনেকেই ইহা উন্মেখ করিয়াছেন। অথবা আল্লাহ্র ইচ্মায় অন্য কোন স্থান হইতে উত্তোলন করে।

ইব্ন কাছীর-৮১ (৮-ম)
 আকাশে ছড়াইয়া দেন, উহাকে বৃদ্ধি করেন। অল্প হইতে অধিক কর্রেন। প্রথমত উহা একটি ঢালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর চতুর্দিকেে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আবার কখন এমন হয় বে সমুদ্র হইতে পানিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় মেঘমালা আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে :

## 

ثِقَالُ سُقُتُهُ لِبَلَدٍ مِيْتِ
"আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি বায়ুকে সুসংবাদবাইী হিসাবে প্রবাহিত করেন, এমন कি যখন উহা ভারী মেঘমানা উত্তোলন করে আমি উহা নির্জীব অনুর্বর শহরে ছॉকাইয়া বর্ষণ করি। এমননিতভবে আমি মৃতকে বাহির করি যেন তোমরা উপদেশ গহণ কর"। আল্dাহ् ত‘অানা এখানে ইরশাiদ কর্রিয়াছেন :

"আল্নাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর উহা মেঘমালা উত্তোলন করে তৎপর তিনি আকশে বেমন ইচ্মা ছড়াইয়া দেন এবং উহা টুকরা টুকরা কর্রিয়া দেন"। মুজাহিদ, আবূ আমৃর, ইবৃন আ‘লা, মাতর আল-ওররাক ও কাতাদাহ (র)
 जর্থাৎ ভর্ৰেভাঝে। কেহ কেহ বলেন ,ইহার অর্থ অধিক পানিতে পরিপূর্ণ কালো মেঘমাना যাহা ভূমির নিকটবর্তী দেখা যায়।
 ফোঁট বাহ্হির হইতে দ্দিতে পাও।

जতঃপর আল্লাহ্ ত'জালা তাঁহার বান্দাগণ হইতে যাহাদের ঊপর ইচ্ছ বৃষ্টি বর্যণ করেন, তখন তাহারা এই বর্ষণের ফলে আনন্দিত হয়।

وयই সকन লোকদদর " উপর বৃধ্টি বর্ষিত হইয়াছছ তাহারা ইহার পূর্বে বর্ষণ হইতে নিরাশ ছিন। এবং পূর্ণ নৈনাশ্যে সময় তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। আরবী ব্যাকরণ শাঁ্তবীদগণ信

ইব্ন জবীর (র) বলেन, হইয়াছে। অन्যान्यরা বলেন,, অয়াত্রে অর্থ হইল, ঐ সকল লোক বৃৃ্টি বর্ষণণর পৃর্বে উহার প্রতি মুখাপপকী ছিন। এবং এই বর্ষণের পৃর্বে বিভিন্ন সময় বৃধ্টি বন্ধ থাকিত, তাহারা একটি সময় পর্যস্ত বৃষ্টির অடপক্ষয় थাকিত, কিন্তু বৃi্টি হইত না, তাহারা আবারও একটি নির্দিষ কাল পর্য্ত বৃষ্টিন প্রতীকায় থাকিত, কিন্দূ বৃষ্টি হইত না। অবশে<ে তাহাদের পৃর্ণ নৈরাশ্যের পর সম্শৃর্ণ आকশ্যিকভারে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইত এবং মৃত অনুর্বর ভূমীতে নতুন জীবন সঞ্চারিত হইয়া উহাকে নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হইত। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে :
 তোমরা দৃষ্টিপাত কর।

为 ভূম্মিকে সজীব করেন। অতঃ্র্র আল্লাহ্ ত'অলা ইরশাদ করেন, অন্বর্র্ ও মৃত ভূমিকে উজীব করিয়া বেই মহান সৃষ্টিকর্ত উহাতে ফসল উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

 ইরশাদ হইয়াছে:

"অমি যদি তাহাদের ক্ষেতের উপর শুক বায়ু প্রবাহিত করি, অতঃপর ইহার কারণে তাহদ্দে ক্ষেতের ফসল হনুদ ও বিবর্ণ দেখিতে পায়, তখন তহারা এই অবন্থা দেখিয়া আল্লাহ্র পদত্ত পৃর্ব্রের সকল নিয়ামতের নাখকর্রী করিতে খরু কররে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :
اَخَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُتُوْنُ ... بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمْوْنُ -
"আচ্ছ বল ঢো দেখি, তোমাদের ক্ষেত খামার চামাবদদ কর তাহার ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর ? ना কি आমি উৎপন্ন করি? ..... বরং আমরা বঞ্চিত হইলাম।" (সূরা ওয়াক্যিয়াহ : ৬৩)

ইব্ন आব্ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... অদুন্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণি।। তিনি বলেন, বায়ু আট প্রকার, উহার মধ্যে চার প্রকার বায়ূ রহমত বহন করে, অার চার প্রকার বায়ু আयাব বহন করে। রহমতের বায়ু হইন, নাশিরাত, মুবাশাশিরাত, মুরসালাত ও यারিয়াত। आর আयাবে বায়ূ হইল, आকীম, স্রসদ, আजিফ ও ক্াাসিফ।

প্রথম দুই প্রকার বায় স্থলে প্রবাহিত হয় এবং পরবর্তী দুই প্রকার বাযু প্রবাহিত হয় সমুদ্রে। আল্লাহ্ ত'অালা রহমতের বায়ু প্রবাহিত ইচ্ম কর্রিলে তিনি উহাকে দোলা দেন, উशাকে নরম ও কোমল করেনে, পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। আর যদি আযাবের বায়ু প্রবাহিত করিবার ইচ্ঘ করেন, তথন তিনি উহাকে দোলা দেন এবং আযাব দ্মারা পরিপৃণ্ণ করেন। এবং বে কোন সশ্প্রদায়ের উপর প্রবাহিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাষ্তি দান করেন यেই সকল এলাকার উপর দিয়া উহা প্রবাহিত হয় উহাকে ধ্পংস করিয়া দেয়। বায়ূ চার প্রকার পৃরবী, পষ্চিমা, উত্তরা ও দক্ষিণা। এসব বায়ূ প্রবাহিত হইলে বিডিন্ন ফলাফল প্রকাশ পায়। এক প্রকার বায়ূ গাছ বৃक্ষকে কোমল করে, খাদ্য উৎপাদন করে, প্রাণীদের শরীর শকু মোটাতাজা করে। আর এক প্রকার বায়ু ইহার বিপরীত অক করিয়া দেয়। আর এক প্রকার বায়ূ ফল ফनাদি ও গাছ বৃक্ষ ধ্ধংস করিয়া দেয়। जার এক প্রকার বায় সবকিছू দুর্বল করিয়া দেয়।
 হयরত আব্দুল্মাহ ইব্ন আমূর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ন্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ বায়ু যমীনের দ্বিতীয় স্তরে আবদ্ধ। আল্লাহ্ তাঅালা যখন আদ জাতিকে ঋ্ণংস করিবার ইচ্মা করিলেন, তখন বায়ূর ত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাকে বায়ূ প্রবাহিত কর্রিবার হুুম করিলেন। তখন ঐ ফিরিশতা বলিল, হে আমার প্রভূ! আমি কি আদ জাতির উপর গকুর নাকের জ্পিদ পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত করিব। আল্মাহ্ বলিলেন, এত পরিমাণ বায় প্রবাহিত করিলে পৃথিবী ও উহার উপর বসবাসকারী সহ উন্টাইয়া যাইবে। বরহং একটি জাংটি পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত কর। আল্লাহ্ ত'আলা পবিত্র কুরজানে ইহার কথাই উন্নেখ করিয়াছেন :


ঐ বাযু বেই ব্যুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইন উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ছাড়িন। (সূরা यারিয়াত : 8२)

হাদীসটি মারফৃফ্রপপ বর্ণিত হওয়ায় বিষয়টি মুনকার। इযরতত আদ্দুল্নাহ ইব্ন আমূর (র) হইতে মাওকুফ্রপপপ বর্ণিত হওয়াই অধিক যাহির।



অনুবাদ ঃ (৫২) তুমি তো মৃতকে ওনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না খ্রুইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (৫৩) এবং কেট পথে আনিতে পারিবে না উহাদিগ্গের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে ওধু তাহাদিগকেই তুমি ওনাইতে পারিবে। কারণ তাহারা আক্মসমর্পণকারী।

তাফসীরে ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোষন করিয়া ইরশাদ করেন, মৃতকে কেমন তোমার পক্ষে কথা শ্রবণ করান সম্ভব নহে আর না কোন বধিরকে কোন কথা শ্রবণ করান সম্ভব, বিশেষত যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া উল্টা দিকে ফিরিয়া যায়। অনুরূপভাবে যাহারা সত্য হইতে অন্ধ তাহাদিগকে ও তুমি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে অক্ষম নও। অবশ্য আল্মাহ তা‘আলা সকল বস্তুর উপর সমান শাক্তিমান, তিনি যখন উচ্ছা মৃতকে জীবিতের ডাক ওনাইতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। এই ক্ষমতা কেবল ঢাঁহারই আছে অন্য কাহারও নাই। ইরশাদ হইয়াছে :


তুমি কেবল সেই সকল লোককেই শ্রবণ করাইতে পার যাহারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি আস্থাবান এবং আল্মাহর হুকুমের অনুগত। এই সকল লোকই সত্যকে শ্রবণ করে এবং উহার অনুসরণ করে। ইহা হইবে মু’মিনদের অবস্থা এবং পূর্বে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশ্গাদ হইয়াছে :

"হে নবী, তোমার ডাকে তো কেবল তাহারাই সাড়া দিবে যাহারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে আর মৃতদিগকে আল্লাহ তা'আলা পুনর্জীবিত করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে"। (সূরা আন‘আম ঃ ৩৬)

হয়রত আয়েশা (রা.) অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে মৃত ব্যক্তি জীবিতের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। এবং এই আয়াত দ্বারাই তিনি হযরত আদ্দুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতকে ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর
(রা.) বলেন একবার রাসূনুল্নাহ (সা.) বদরকৃৃপ নিকিক্ঠে বদর্যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশকে তাহাদের মৃত্যুর তিন দিন পরে সম্বোধন করিয়া খুব ধমক দিলেন, তথন হযরত উমর (রা.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃত লাশকে সম্বোধন করিয়া कि বলিতেছেন? রাসূলুল্মাহ (সা.) তখন বলিলেন ः

"সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ; তাহাদিগকে যাহ বলিতেছি তোমরা ইহার তুলনায় উহা অধিক শ্রবণকারী নও, কিষ্ूু তাহারা ইহার কোন জবাব দিতে সক্ষ্ম নহে"। হযরত আঢ়েশা (রা) বলেন, ব্যুত রাসূনুন্নাহ (সা) মুশরিকদের লাশকে সম্বোধন
 ح "এই সকল সুশরিকরা এখন খুব জালই জানিত্ছে বে, আমি তাহাদিগকে যাহা বলিতাম উহা সত"। কিষ্মু হযরত ইব্ন উমর (রা) শ্রবণণ ও রিওয়ায়াতে জুল করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ ত'অানা ঐ সকল মুশরিকদ্দর লাশকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং রাসূনুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ধমক দিয়াছিলেন। কিত্ুু
 ইহার সমর্থনে আরো বহ্న সৃত্রে অনেক রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। উহার মধ্যে সর্বাপেক্কা প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত হইন ইবন আদুন বারর (র) কর্তৃক হযরত আবদুদ্নাহ আব্বাস (রা) ইইতে মাক্রফক্রেপে বিষ্দ্রাবে বর্ণিত রিওয়ায়েত। রাসুলূল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ শে কোন ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়া অত্ক্রুম কালে তাহাকে সালাম করে যাহার সহিত তাহার পৃথিবীতে পরিচয় ছিল, আল্লাহ তাহার রুহুকে তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেন এবং সে তাহার সালামে উওর করে।

রাসূনুল্木াহ (সা) হইতে ইহাও বর্ণিত, যখন তাহার উন্মাত হইতে কেহ কবরবাসীকে সানাম করিতে ইচ্ঘ করিবে লে তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়াই সানাম করিবে এবং এই
 করা যাইতে পারে বে শ্রবণ করেও বুৰ্রে। বষ্ভুত যদি তাহারা শ্রবণ না করে ও না বুব্লে তবে তো ইহা অত্তিতৃহীনও অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করিবার শামিল হয়। মুতাওয়াতির ক্রপপ ইহ বর্ণিত त্যে মৃত ব্যক্তিকে যখন কোন জীবিত যিয়ারত করিতে আসে তখন তাহাকে চিনিতে পারে এবং সন্তুট্ হয়। ইবন অবুদ দু নিয়! ‘কিতাবুল কৃবূ’’ গ্থে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন রাসৃনুন্নহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"বে কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তাহার নিকট কিছ্রুফণ বসে তাহার সহিত তাহার ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং তাহার সানমের উত্তর করে যাবৎ না সে উঠিয়া যায়"। হযরত আবু হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন এমন ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়া অত্ক্রিম করে যাহাকে সে জানে তাহাকে সে সালাম করিলে সে তাহার উত্তর করে।

ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া স্বীয় সূত্রে আলে অসিম-এর জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি আসিম জাহদারীর মৃত্যুর পর তাহাকে স্বঙ্গে দেখিয়া বলিলাম, আপনার কি মৃত্যু হয় নাই। তিনি বলিলেন, হ্যা, आমি বলিলাম, এখন आপনি কোথায়? তিনি বনিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন বেহেশতের উদ্যান সমূহের একটি উদ্যানে। আমি এবং আমার সাথীগণ প্রতি ওক্রবার রাত্রে ও প্রতুষ্যে বকর ইব্ন আদুল্লাহ সুবানীর নিকট উপস্থিত হই এবং তোমাদের সং্বাদ সণ্রহ করি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের শরীর উপস্থিত হয় ? না তোমাদের র্রহ্ ? তিনি বলিলেন, আমাদের শরীর তো পছ্য়া গলিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমাদের ক্রহ্ উপস্থিত श़।

রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা বে তোমাদের যিয়ারতের জন্য উপস্থিত ইই তাহ কি आপনারা জানিতে পার্রে ? তিনি বলেন, শক্রনারে রাত্রে, সারা ఆক্রবার্র এবং শনিবার দিনে সূর্যোদয় হওয়ার পযর্ত্ত আমরা তোমাদর যিয়ারত জানিতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অন্যান্য দিনে যিয়ারত করিলে জানিতে পার্রেন না, কেবল ऊক্রুবার্রই পার্রন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, ইহা কেবল ఆক্রুবারের বিশেষ মর্যাদার কারণে।

ইবন আবুদ্ দूন্রিয়া আরো বলেন, মুহাম্রদ ইব̣ন হুসাইন, বাকর ইবৃন মুহাম্ (র) সূడ্রে হাসান কস্সাব (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুহমদ ইব্ন ওয়াসি (র)-এর সহিত প্রতি শনিবার ভোরে ভ্রমণ করিতাম এবং ভ্রমণ করিতে করিতে কবরश্থান্ন আসিতাম এবং কবরের নিকট দভায়মান ইইয়া সালাম করিতাম এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, শনিবার সকালের পরিবর্ত্ যদি আপনি সোমবার সকালে ভ্রমণের নিয়ম করিতেন তবে ভান হইত। তখন তিনি বলিলেনে, এই মৃতব্যক্তিগণ ఆক্রবার ও ইহার পূরবর্তী ও পরবর্তী দিন্ন যাহারা তাহাদের যিয়ারত করিতে আসে তাহাদিগকে জানিতে পারে।

ইবন आবুদ্ দুনিয়া আরো বলেন, সুহাষ্রদ (র) যাহহাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত বাক্তি উशাকে চিনিতে পারে। জিজ্ঞাসা করা হইন, শনিবারের এই মর্यাদা কিসের জন্য? তিনি বলিলেন ওক্রবার্রের সহিত মিলিত হইবার কারণে। ইবন জাব্দ্ দুনিয়া আরো বলেন, খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... আবুত্তইয়াহ (র) হইতে তিনি বলেন,

মুতাররিফ (র) প্রতুষ্যে ভ্রমণ করিতেন। কিত্ুু শক্রবারে অశ্ধকারে ভ্রমণ করিতেন। জ’ফার ইব্ন সুলায়মান (রা) বনেন, আ⿰ি আবু তাইয়াহকে বনিতে ঔনিয়াছি, তিনি বলেন, মুতররনিফ (রা) ুতাহ নামস্থান্রে অবতরণ করিতেন। একদিন রাত্রে তিনি কবরস্থানে তাঁহার ঘোড়ার উপর দভায়মান হইয়া সালাত পড়িলেন। কবরবাসীগণ প্রত্যেকেই অন্য কনরবাসীকে তাহার কবরের উপর বসা দেখিতে পাইল। তাঁহারা বলিল, এই মুতাররিফ কি প্রতি. ঔক্রবার তোমাদের নিকট আসিয়া সালাত পড়ে? তহারা বলিল, श゙ এবং আমরা ইহাও জানি যে, পাখিসকন जাহাকে সম্বোধন করিয়া কি বলে? রাবী বলেন, আí জিজ্ঞানা করিলে তাহারা कि বলে?তিনি বলিলেন, তাহারা" "

ইবন আঝুদূদ দूनिয়া আরো বলেন, যুহাম্মদ ইব্ন হাসান ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নারর মামাত ভাই ফ্যন ইব্ন মুও্যাফ্ফাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার ম্ত্যুর পর আমি অতিশয় বিচলিত হইলাম, অতএব আমি কিছ্মকাল প্রতিদিন তাহার কবর যিয়ারত করিতে আসিতাম। অতঃপর কিছू দিন যিয়ারত হইতে বিরত থাকিতম। ইহার পর পুনরায় একদিন আসিলাম। এক সমंয় তাহার কবরের নিকট বসা ছ্লিনাম হঠাৎ আমার ঘুম আসিল। নিদ্রাবস্থায় আমি দেখিতে পাইলাম, আব্বার কবরটি উনুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কাফনন জড়াইয়া বসিয়া আছেন।

রাবী বনেন, आমি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া खেলিলাম। তখन তিনি आমাকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার নিকট आসিতে বিলষ কর্যিয়াহ কেন? आমি বলিলাম, आথনি কি আমার উপস্থিতি জানিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যখনই তুমি আমার নিকট आগমন কর, আনি উহা জানিতে পারি এবং আমি আনল্দিত হই., আর আমার পার্শ্ববর্তী লোকেরাও তোমার দুআায় সন্তুষ্ট হয়। ইহার পর ইইতে আমি বহহার তাহারা যিয়ারত কর্রিয়াছি। ইবন আবদু দুनिয়া আরো বলেন সুহাম্ (র) ..... উসমান ইবৃন সুওয়াইদ তুফাভী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহার আম্যা একজন আবিদাহ হিলেন, তাহার নাম ছিন র!!িবাহ। যथন তাহার মৃত্যু উপস্ছিত হইল, তিনি আকোশের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, হে আমার সঞ্চিত ধন, হে আমার পৃজি! যাহার উপর ইহকালে ও পরকালে আমি অস্থা পোষণ করি মৃত্যুকালে তুমি আমাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িওনা উসমান ইব্ন নুও্যাইদ বলেন, আমার আম্মার মৃত্যুর পরে আমি নিয়মিততাবে প্রতি শক্রবার তাহার মিয়ারত করিত্ থাকি এবং তাহার জন্য দু ‘্ করি ও ইন্তিপফার করি তাহার সহিত পার্শ্বর্তী অন্যান্য কবরবাসীর জন্যও দুআ করি। একবার আমি তাহাকে
 বেটা মৃত্যুব্রণণ তো বড়ই কঠিন, তবে আল-হামদুল্নিাহ এখন আমি বড় আরামে আছি। ‘সুন্দুস ও ইন্खাবরাক’ -এর গদিযুক্ত ফুল শর্যায় শায়িত থাকি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এইর্পপ

শাত্তিতে জীবন যাপন করিব। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, আপনার কোন
 সর্বদা আমাদের যিয়ারত করিবে এবং আমাদের জন্য দুআ করিতে থাকিবে।

শক্রবারে তোমার আগমনে আমি বড়ই আনন্দিত ইই। যখনই তুমি আমার নাম নইয়া বলা হয়, রাহেবা; তোমার পুত্র তোমা যিয়ারতে আসিয়াছে। তথন আমি বঢ়ই আনन্দিত হই এবং পার্শ্ব্র্তী অন্যান্য সকল কবরবাসীও সত্তুষ্ট হয়। ইব্ন আবূদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ (র) বিশ্র ইবন মানসূর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাউন রোগ যখন দেশে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এক ব্যক্তি বারবার কবরস্থান যাইত এবং জানাयाর সালাত পড়িত সন্ক্যাকানে সে কবরস্তান গমন কর্রিয়া এই দু‘অ করিত।

"আল্লাহ ত'আলা তোমাদের ভীতি দূর কর্রিয়া দিন এবং তোমাদের একাকীত্পের উপর অনু্পহ করুন, তোমাদের ওনাহ ক্মা করিয়া দিন এবং তোমাদের সৎকাজ গ্রহণ করুন"। লোকটি ইহার অতিরিত্ত আর কিছুই বলিত্তেন না। ঐ্ৰ ব্যক্তি বলেন, একবার আমার কবরস্থান যাওয়া হইল না। আর পৃর্ব্বের ন্যায় দু'আ করাও হইল না। আমি নিগ্গাপমন করিলাম। ন্দ্রিয় আমি দেখিলাম বহ লোক আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিনাম, তোমরা কাহারা? এবং কি প্রর্যেজনে এখনে উপস্থিত হইয়াছছ? তাহারা বলিল, আমারা কবরবাসী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমদের প্রয়োজন কি? তাহারা বনিল, আপনি বে আমাদের যিয়ারতে পমন কর্রিয়া দুআ করেন, উহা আমাদের জন্য হাদীয় স্বরূপ। তখন আমি বলিলাম আমি পুনরায় তোমদদর যিয়ারতে কবরস্থান গমন করিব এবং কবরবাসীদের দ̆‘আ করিব। বর্ণিত আছে বে, মৃত ব্যক্কির আা্রীয়-স্বজন তাহাদের জন্য বে আমল করে সে উহা জনিতে পারে। আব্দুল্ধাई ইবন মুবারক (র) বলেন, ..... আইয়ূব (রা.) হঁতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জীবিত ব্যক্কিদের আমলসমূহ মৃতদের নিকট পেশ করা হয়। আমল ভাল হইলে তাহারা সভ্ভ্ট্ট হয় আর মন্দ হইলে তাহারা এই দুঁআ করে, হে আল্লাহ! আপলি তাহাকে এই কাজ হইতে বিরত রাখেন।

ইবন आবুদ্ দুনিয়া বলেন, আহমাদ ইবন আবুল হাওয়ারী (র) বলেন, আমার ভাই মুহাম্মদ (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন, «কদা আব্বাস ইব্ন আব্বাদ (র) ইব্রাহীম ইব্ন সালিহ (র) এর নিকট গমন কর্রিলেন, ত্খন তিনি ফিলিক্তীন্নে শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি आব্বাদ (র)-কে বলিলেন, আমাকে কিছু নসীशাত করুন। আব্বাদ (র) বলিলেন, আমি आপনাকে কি নসীशতত করিব? বর্ণিত আছছ, জীবিত লোকদের আমলসমূহ তাহাদের মৃত আষ্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছন হয়। সুতরাং রাসুলুন্নাহ (সা)-এর দরবারে আপনার কেমন আমল পৌঁছন হইবে, সেই বিষ<্যে আপনি চিত্তা করিয়া আমল করিবেন। ইহা ইব্ন কাছীর—৮২ (৮ম)

শ্রবণ করিয়া ইব্রাহীম (র) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমনকি তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। ইবন আবদ্ দুনিয়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র) সাদাকা ইব্ন সুলায়মান জাফরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি বড় খারাপ অভ্যাস ছিল। আমার পিতার ইন্তেকালের পর আমি উহা হইতে তাওবা করিলাম এবং পূর্বের অপরাধের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। ইহার পর একবার আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! নেক লোকদের সাদৃশ্য তোমাদের যেই সকল আমল আমাদের নিকট পেশ করা হয়, উহা দ্বারা আমরা এতই আনন্দিত হই যে, অন্য আর কিছুতেই আমাদের এত আনন্দ হয় না। অতএব একবার যখন তুমি অনুতপ্ঠ হইয়া তোমার খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছ, পুনরায় উহাতে লিপ্ত হইয়া যেন আমাকে আমার পার্শ্ববর্তী কবরবাসীদের মধ্যে লজ্জা না দাও। খালিদ ইব্ন আমর (র) বলেন, সাদাকাহ ইব্ন সুলায়মান (র) কূফায় আমার প্রতিবেশী ছিলেন, শেষরাত্রে তাহাকে আমি এই দু‘আ করিতে ত্নিতাম।

"আমি গুনাহ হইতে আপনার নিকট এমন তাওবা প্রার্থনা করি, যেন পুনরায় উহাতে লিপ্ত না ইই আর যেন ক্তত্গ্রস্থ না হই। হে সৎ লোকদের সংশোধনকারী! হে পথ হারাদের পথ প্রদর্শনকারী! হে পরম দয়াময়"। এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম হইতে আরো বহু রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্নাহ ইব্ন রাওয়াহ (র)-এর জনৈক আত্মীয় বলিতেন, হে আল্মাহ! আমি এমন কাজ হইতে আপনার ज়াশ্রয় প্রার্থনা করি যাহা আব্দুল্নাহ ইব্ন রাওয়াহার নিকট লজ্জার কারণ হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার শাহাদাত বরণের পর তিনি এই দু‘আ করিতেন। মৃতদের প্রতি সালাম করা শরীয়াতের বিধান রহিয়াছে। অতএব এমন ব্যক্তিকে সালাম করা যে, সালাম টেরই পাইল না আর না সালাম দাতাকে জানিতে পারিল, ইহা শরীয়াতের অকটি অসষ্ভব ও অযৌক্তিক হকুম হইবে। সুতরাং মৃতব্যক্তি যে শ্রবণ করে ইহাই সত্য। রাসূলুল্নাহ (সা) ঢাঁহার উম্মাতকে এই শিক্ষাও দান করিয়াছেন যে, যখন তাহারা কোন কবর দেখিবে তখন যেন তাহারা এই বলে :


হে মু’মিনদের আবাসবাসীগণ! ঢোমাদর প্রতি সালাম। ইনশাআাল্পাহ আমরাও তোমাদর সহিত মিলিত হইব। আমাদের তোমাদের মধ্য পৃর্ববর্তী ও পরবর্তীগণণর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। আমাদেরও তোমদের জনা আল্লাহর দরবারে আমরা শান্তি প্রার্থলা করিতেছি।" বষ্যুত এইর্পপ সানাম, সম্বেধধন ও আহবান কেবল এমন ব্যক্তিকে হইতে পার্র ভে শ্রবণ করের বুঝেে ও জবাব দিতে পারে, यদিও সালামদাত উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম নহে।


অনুবাদ ঃ (৫8) আল্লাহ্ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূণে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করে এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

ঢাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন বীর্য হইতে। আর বীর্য বিভিন্ন অবস্থা অত্তিক্রম করিয়া একজন পুনঃ মানবাকৃতি ধারণ করে। বীর্য জমাট রক্তে পরিণত হয় কিছুকাল পর ইহা মাংশপিন্ডে পরিণত হয় ও কিছুকাল পর এই মাংশপিন্ডই হাড়ে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এই ভাবেই আল্লাহ তাআআলা মাংস সৃষ্টি করিয়া মানবাকৃতি করেন এবং উহার মব্যে র্রহ প্রেরণ করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভ হইতে অতি দুর্বলাবস্থায় ভুমিষ্ঠ হয়। ইহার পর ধীরেধীরে হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকে এবং শৈশব, বাল্য ও কৈশরের কয়েকটি স্তর পার হইয়া বৌবনের শক্তিশালী স্তরে পদার্পন করে। যৌবনের এই শক্তিশালী স্তর শেষ হইবার পর পুনরায় তাহার শক্তি ত্রাস পাইতে থাকেভ। অতঃপর সে পৌঢ় ও বার্ধক্যের স্তর অতিক্রম করিয়া দুর্বলতার চরম স্তরে পৌছিয়া যায়। শক্তির পর ইহাই হইল চরম দুর্বলতার স্তর। এই স্তরের পৌঁছিবার পর তাহার উদ্যম উদ্দীপনা, ধরা ছোয়া সব কিছুতেই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাহার বাহ্যিক র্দপ লাবণ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

```
#ُمُّ،
```

অতঃপর তিনি শক্তির পর দুর্বলতাও বার্ধক্য সৃষ্টি করেন তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাঁহার বান্দাদদর মধ্যে যেমন তাসাররফ করেন ও পরিবর্তন ঘটান। g'9,

(র) আতীয়্যা আওফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্ন ওমর (রা)



## 

অতঃপর তিনি বলিলেন, আমিও তোমার ন্যায় রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট এতট্রু পাঠ করিয়াছিনাম। অতঃপর বেমন তোমার এই পর্যষ্ত পাঠ কর্রিবার পর আমি পাঠ করা আরভ করিয়াছি, তিনিও আমার একতট্টু পাঠ করিবার পর পাঠ করা আরষ কর্যিয়াছিলেন। হাদীসটি আবৃ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ফুयাইন (র) সূত্রের হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, উহা হাসান এবং ইমাম আবূ দাউদ (র) আবদুল্নাহ ইব্ন জাবির (র) হাদীসটি আতিয়্যাহ (র)-এর সূত্রে আবু সাঈদ (রা) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।


অনুবাদ ঃ (৫৫) যে দিন কিয়ামত হইবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে,তাহারা মুহ্র্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইবে। (৫৬) কিন্টু यাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনর্থত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনর্থত্থান দিবস। কিন্ত্র তোমরা জানিতে না। (৫৭) সেই দিন সীমালংঘনকারীদিগের ওযর আপত্তি উহাদিগের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

তাফ্সীর্গ ঃ উল্নেখিত আয়াতে আল্মাহ ত'আলা কাফিরদের মূর্খতার উল্নেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথিবীতেও মূর্থতার পরিচয় দিয়াছে এবং কিয়ামত দিবসে৫ তাহারা মূর্থতার প্রকাশ घটবে। পৃথিবীতত তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া প্রতীমা পৃজা করিয়াহে আর কিয়ামত দিবসে তাহারা কসম খাইয়া বলিবে, তাহারা পৃথিবীত মাত্র একটি মুহৃত্ত অবস্शান কর্য়য়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল বে, তাহাদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ আসে নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ঈমান আনিত। তাহারা অতি সামান্যকাল অবস্হান করিয়াছিল বলিয়া দলীল প্রমাণ প্পাণ্ট ইইবার অবকাশই আসে নাই। অতএব তাহাদিগকে এই বিষয়ে মায়ূন রাখা হউক। আল্মাহ ত'আলা ইরশাদ করেন :
 অনুর্রপভবে তাহারা পৃথ্বীর্তে উন্টা চলিত।


يَوْمْ الْبْتْ -
"যাহারা ইল্ম ও ঈমান প্রাধ্ঠ ছিল তাহারা ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, ঢোমরা আন্মাহর লিপি অনুসারে তোমাদের সৃধ্টির ঞরু হইতে কিয়ামত পর্য্যত जবস্থান কর্রিয়াছ"। মুসলিমগণ যেমন পৃথিবীতে তাহাদের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া দনীন প্রমাণ কয়়েম করিত, অনুর্রপভাবে কিয়ামত দিবসেও তাহাদের কসম্মে প্রতিবাদ করিবে।

仿 ম্যরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ, ইহার তোমরা প্রতি বিপ্ধাস কর্রিতেন। আল্মাহ बनেन ${ }^{\circ}$ পৃথিবীতে ব্যে ' সকন অনাচার ও' পাপাচার কর্রিয়াছে উহার কোন ওযরইই চলিবে না, তাহাদের জন্য ইহা কোনই কাজে আসিবে না।

ولَّهُمْ يُسْتْتْتَبَوْوْنْ ইরশাদ হইয়াছে:

यमि जाহারা পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে ্র্থ্থা করে তবে তাহ্হাদিগকে প্রত্তাবর্তন করা হইবে না।

## 


অনুবাদ : (৫b) অর আমি ঢো মানুষ্রে জন্য এই কুরআানে সর্বপ্রকার দৃষ্টাত্ত দিয়াছি। ঢूমি यদি উহাদিগের নিকট কোন নির্দশন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, ঢোমরা তো মিথ্যা৫য়ী। (৫৯) যাহাদিগের জ্ঞান নাই, আল্লাহ্ এইডবে তাহাদিগগর হুদয় মোহর করিয়া দেন। (৬০) অতএব पूমি ধধর্যধারণ কর, নিচয়ই আল্লাহ্র প্রত্ভিতি সত্য। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী নহে, ঢাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

তাফসীর ः আল্লাহ তাআলা ইর়শাদ করেন :

आমি মানুষ্বে জন্য সত্তকে সুশ্পষ্টতাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। এবং কুরআানের মধ্যে সর্বপ্রকার উদাহরণ পপশ কর্রিয়াছি, যেন তাহারা উদাহরণণর সাহা্যে সত্যকে সঠিকভাবে বুবিয়া উহার অনুসরণ করে।


হে নবী यদি তুমি তাহাদের নিকট অন্য যে কোন নিদর্শন ও মু’জিযা পেশ করুন তাহারা ত匹ক্ষণিকভাবে বनিয়া ফেনিবে তোমরা ঢো বাতিল পন্ছি ছাড়া কিছু নও। जাহারা ঈমান আনিবে না তাহারা মু‘জিযাকে যাদু বলিয়াই ধারণা করিবে। বেমন : চাঁদ দিখ্িিত করা হইলে তাহারা এই মন্তব্যই করিয়াছিন। ইহা ছড়়া অন্যান্য মু‘জিযার বেলায়ও তাহারা একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছিন। বেমন ইরশাদ হইয়াছে :
يَرْوُا الْعْذَابَا الَالَيْلِّمْ

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের শাস্তির বাণী সাবাস্ত হইয়াছ্ তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদের্শ পেশ করা হইনেও তাহার ঈমান आনিবে না। বিশ্ধাস কর্রিবে না যাবিৎনা তাহারা যত্তণাদায়ক শাস্তি দেথিবে। (সূরা ইউনুস : ৯৬-৯৭) আর একই কারণেই এখান ইর়শাদ হইয়াছে:

 الله حقّ"

যাহারা আস্থা রাখে না তাহাদের অন্তরে আল্লাহ তা‘আলা এমনিভাবেই মোহর মারিয়া দেন। অতএব হে মুহাম্মদ। তুমি তাহাদের বিরোধিতা ও শতুতার উপর 孔ধর্যধারণ কর। আল্লাহ তা‘আলা তোমার সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি উহা অবশ্যই পালন করিবেন। তিনি তোমাকে তাহাদের মুকাবিলায় অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং ওভ পরিণতি তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারীদের জন্য রহিয়াছে।
, আর याহারা বিশ্বাস কর না তাহারা यেন তোমাকে ধৈর্য্যচ্র্যত করিতে না পারে। বরং তুমি আলাহ প্রেরিত বিধানের উপর অবিচল থাকে $і$ কারণ ইহাই সত্য, ইহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। ইহা ব্যতিত অনুসরণযোগ্য কোন বিধানই নাই। সত্য ইহার মধ্যেই নীহিত। সাঈদ (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, খারেজী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদা হযরত আলী (র)-কে ফজরের সালাতের রত অবস্থায় উচ্চস্বরে ডাকিয়া এই আয়াত পাঠ করিল:
 ولْتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخْسِرِيْنَ
হযরত आनী (র) আয়াতটি নীরবে শ্রবণ করিলেন। এবং যাহা লে বলিল, উহা বুঝিয়া তিনি সালাতের মধ্যে এই আয়াত পাঠ করিলেন :

হযরত ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) অন্য আরো এক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ওয়াকী (র) ..... আলী (রা)-কে উচ্চস্বরে ডাকিয়া এই আয়াত পাঠ করিল, হযরত আলী (রা) তখন ফজরের সালাত পড়িতেছিলেন আয়াতটি হইল ঃ


হে নবী! তোমার নিকট এবং ঢোমার পৃর্ববর্তী আন্থিয়ায়ে কিরাম্যের নিকট অহীর যাষ্যমে ইহা জানাইয়া দেওয়া ইইয়াছে বে, যদি ঢুমি শিরকক কর তবে তোমার আমল
 শ্রবণ করিয়া হযরত আनী (রা) সালাতের মধ্ধাই বলিলেন :

जপর সূত্রের বর্ণিত, ইবন আবূ হাতিম (র) বনেন, আমার পিতা ..... আবূ ইয়াইইয়া (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) ফজরের সালাত পড়িতেছিলেন, এমন সময় এক খারেজী তাহাকে উচস্নরে আওয়াজ করিয়া বলিল :


তখন इযরত আানী (রা) সালাতের মধ্যেই তাহার জবাবে বলিলেন :

আলোচ্য সূরার ফ্যীলত ও ফজরের সালাত ইহার তিলাওয়াত মুস্তাহাব ৃওয়া সপ্পর্কিত রিওয়াঁ্য়

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহামদ ইব্ন জাফর (র) ..... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূনুল্লাহ (সা) ফজরের সালাতের ইমামত করিলেন এবং উহাতে সূরা র্ম পাঠ করিলেন। কিত্ूু কিরা’আাতে তাঁহার কিছू ভুন ইইয়া গেল। সালাত হইতে অবসর অহণণে পর তিনি বলিলেন :

الوضوء فــن شهد منكم الصلؤوة معنا فليحسن الوضنوء -
সাनाতের মধ্যে কুরআা পাঠঠ আমার কিছূ ভুল হইয়াছ। কারণ তোমাদের মধ্য হইচে কিছু লোক এমন আছে যাহারা আমাদের সুহিত সালাত আদায় করে অথচ, তাহারা সঠিকভাবে অयू করে না। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা আমাদের সহিত সালাতে শরীক হইবে তাহারা বেন সঠিকভাবে সুন্দর করিয়া অযূ করে। হাদীলের সৃত্রটি বিষ্দ। ইহার মতনও চমৎকার, হাদীসের মধ্যে এক সুশ্প রহস্য রহিহ়াছে আর উহা হইল মুক্তাদীর অयৃর ब্রুটির কারণে রাসূনুল্মাহ (সা) সালাতও প্রভবিত হইত। ইহা দ্বারা আরো বুবা গেন বে ইমাম্মর সালাত্র সহিত মুক্তাদীর সালাতের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

# তাফসীর ঃ সূরা লুক্মান <br> [পবিज্র মক্কায় অবতীর্ণ] 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম

ت T. 1


ثمريوقنيون"

অनুবাদ ः (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এই巛লি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। (৩) পथनির্দেশ ও দয়াস্বরপ সৎকর্ম পরায়ণদিগের জন্য; (8) याহারা সালাত কায়়ে করে, यাকাত দেয় আর তাহারাই আখিরাতে নিচিত বিশ্বাসী। (৫) ঢাহারাই তাহাদিগের্র প্রিপানকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারা সফনকাম।
ইব্ন কাছ্রী, - (by)

তাফসীর ঃ সৃরা বাকারার ওরুতে মুকাত্তা'আত হর্ সশ্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হল়েছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ত'তালা ইরশশাদ করেন, ইহা হিক্মত ও জ্ঞান পরিপূর্ণ কিতবের আয়াতসমূহ:
 স্বর্রপ যাহারারা সালাতের আরকান ও সময়ের পৃর্ণ পাবন্দী কंরিয়া সালাত আদায় করে নফन ও সুন্নাতসমৃহও তাহারা তাগ করে না। আর তাহাদের উপর ফর্যयৃৃত যাকাত আদায় করে। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদhর সহিত সদ্ধ্যবহার করে এবং পরকালের
 হইয়াই এই সকল সৎকাজ করে। লৌকিকতার উদ্রেশ্যে কিংবা মানুষ্রে নিকট ইইতে কোন বিনিময় লাডের উদ্দেশ্যে তাহারা এই সকন সৎকাজ করে না। একান্ত নিষ্ঠার সহিত যাহারা উন্নেথিত নেক আমল করে আল্লাহ্ তাআআলা তাহাদের সস্পর্কেই ঘোষণা করেছেন :

位 হইতে প্রেরিত হেোল্যেতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদ্রের অকীদা ও বিশ্বাসের জিত্তি সুশ্পষ্ট দলীন উপর প্রতিষ্ঠিত।




অনুবাদ ः (৬) মানুব্যের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ হইতে বিদ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রুয় কর্রিয়া নয় .এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নইয়া ঠাট্টা-বিদ্দুপ কর্রে,উহাদিপের জন্য রহিয়াচ্র অবমাননাক্র শাস্ঠি। (৭) যখন উহার নিকট আगার আয়াত আবৃত্তি কর়া হয়, তখন সে দষভরে মুখ ফিরাইয়া লয়, यেন সে ইহা ऊনিতত পায় নাই, ভেন উহার কর্ণ দুইটি বধির। অতএব উহাদিগকে মর্মব্রুদ শাস্তির সু সংবাদ দাও।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালী সৎন্দ্র যাহারা আল্মাহ্র পক্ষ ইহাতে প্রেরিভ হিদায়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার প্রেরিঅ কিতাব শ্রবণ করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


आল্লাহ্ তাআলা অতি উৎকৃষ্ট বাণী নাযিন করিয়াছেন অর্থাৎ এমন গ্গন্থ নাযিল করিয়াছেন যাহার আয়াতসমুহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারবার উল্লেখিত। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের দেহ ভয়ে প্রকস্পিত হয়, অতঃপর তাহাদের চামড়াও নরম হইয়া যায় এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি তাহারা মনোনিরেশ করে। সূরা যুমার : ২৩) পৃর্বে উল্লেখ্তি আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তাহার এই সকল সৎবান্দাগণের আলোচনা করিয়া পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই সকল হতভাগ্য লোকাদদর আলোচন; করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হইতে অনীহা প্রকাশ করিয়াছে এ্রে গানবাদ্য ও তবলা-বেহালা দ্বারা আনন স্রুর্তি করিতে মত্ত হইয়াছে ;

হযরত আবদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ : তিনি শপথ করিয়া বলেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ‘লা (র) আবুস সাহাবা বিকরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আব্দুল্মাহ ইব্ন
 জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতিত আর কোন
 বার অনুর্প কসম খাইয়া বলিলেন।

আমর ইব্ন আলী (র) ..... আবুস্ সাহাবা (র) হইঢত বর্ণিত! তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জ্জিজ্ঞসা করেন। তখন তিনি বলেন : : لَهْوْ ইকরিমাহ, নাঁঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, মাকহহ্ল, আম্র ইব্ন ও আইব ও আলী ইব্ন ঋুযাইমাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বালেন, আালোচ আয়াত গানবাদ্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হইইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন :

 গানবাদ্যকে ভালবাসে ইহার জন্য মাল খরচ না করিলেও সে এই আয়াতের অন্তর্ভ্ক্ত!
 आবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্ গ্ব্ন ইসমাঈল আহমাসী (র) ..... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, নবী করীীম (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছছন ঃ
لاَ يــل بيـ المـنـنـياث ولا شـراءهن واكل اثمـنـهن حرام -

গায়িকা বাঁদীদিগকে ক্রয়-বিক্রুয় করা হালাল নহে এবং উহাদের বিক্র্যমূল্য্য ভোগ করা হারাম। আর এই সকল বাঁদীদ̆র সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে :


ইব্ন জনীীর এবং তিরমিযী (র) ইব্ন যাহ্র-এর সূত্রে হাদীসটি অনুক্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। আनী ইবৃন ইয়াযীদ একজন দুর্বল রাবী। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ৩খ্খু আनী ইব্ন ইয়াयীদেই নহে বরং তাহার শায়েথও তাহার শিষ্য সকনইই দুর্বন রাবী।
 রহমান ইবৃন यায়িদ ইব্ন আসৃলাম (র)ও এমত প্রকাশ কর্রিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ব্যই সকল কথা আল্লাহর আয়াত হইতে বিরত রাাখে এবং উহার অনুসরণণর জন্য প্রতিবক্ধক হয়, সবই এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত।
 দানক্রারী বিষয়কে ্রহর্ণ করে ইসলাম ও মুসলমাদhর সহিত বিরোধ্ব সৃষ্টির উর্mল্যে।

 বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র আয়াতসমুহকে তাহারা ব্দ্পেপের বস্হু বানায়। তবে এই দুই ব্যাথ্যার তুনनায় মুজাহিদ (র)-এর ব্যাথ্যা উত্তম।
 শাস্চি। আল্ধাহ্র আয়াত ও তাহার সত্য পথকে বেমন তাহারা লাঞ্তিত করিবার অপ্রয়াস চালাইয়াছে, কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে চিরশাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ট করিয়া অনুক্রপ লাঞ্ছিত করা ইইবে। অতঃপর আল্মাহ ইরশাদ করেন :


আর খেলাধুলা ও গান বাদ্যের থতি আকৃষ্ট এই ব্যক্তির সমুণ্ে যখন পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে উহা শ্রবণ হইতে বিরত থাকে, উহার প্রতি তাচ্ছিন্যতা প্রকাশ করে এবং বানোয়াট্ভাবে বধির হইয়া যায় যেন সে কিছু

ওনিতেই পারে নাই। যেন তাহার উভয় কর্ণ কুহরে বোঝা চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। সে কুরআনের আয়াত দ্বারা মোটেই উপকৃত হয় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ
 কর । পবিত্র কুরআনের আয়াত শ্রবণে যেমন তাহার কষ্ট হইত কিয়ামত. দিবসে আযাবের কষ্টও সহিতে হইৰে।


অনুবাদ : (৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে সুখদ কানন। (৯) সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্র প্রতিশুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

তাফসীর ঃ যাহারা পরম সৌভাগ্যবান, আল্মাহ্র প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্মাহৃর রাসূলগণকে যাহারা রাসূল হিসাবে মানিয়াছে এবং শরীয়াতের নির্দেশ মুতাবিক নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে সেই সকল ভাগ্যবানদের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন ঃ
-لَهُ বেহেশতের সেই সকল উদ্যানসমূহে তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু আহার্য্য আহার করিবে ও পানীয় পান করিবে, উত্তম বাসভবনে বাস করিবে ও উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহন করিবে। আর তাহাদের ভোগ বিলাসের জন্য থাকিবে সুন্দরী, মনোহরী, পবিত্র রমনীগণ। চক্ষু পিপাসা মিটাইবার জন্য থাকিবে নানা প্রকার চক্ষু জুড়ানো মন মাতানো দৃশ্য। আর এই সকল নিয়ামত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য নহে বরং তাঁহার চিরকাল উহা ভোগ করিতে থাকিবে আর ঐ সকল নিয়ামতসমূহ ভোগ করিতে তাহাদের কখনও অনিহাও ইইবে না। অতএব তাহাদের অন্তরে কখনও স্থানান্তরিত হইবার কামনা হইবে না।
( অর্থাৎ আল্মাহ্র ওয়াদা পরম সত্য। তিনি স্বীয়़ ওয়াদা খেলাপ করেন না । তিনি পরম শক্তিশালী । তাহার ওয়াদা পালনে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

自 তিनি পরম পরাক্রমশীল তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী সেই মহা জ্ঞানীই মু’মিনদের জন্য পবিত্র কুরআনকে হিদায়েতের উপায় হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :


হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, এই পবিত্র কুরजান মু’মিনদের জন্য হিদায়েত ও রোগ নিবারণণর উপায়। আর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের কর্ণে বধিননত রহিয়াছে। আর কুরআান তাহাদের জনা অঞ্যার কারণ। (সূরা হা-মীম অাস সাজ্দা : 88)

আরো ইরশশাদ হইয়াছে :


الالَ خَسَارُا ـ ـ
আর এমন কুরআন আমি নাযিন করিতেতি, যাহা সু’মিনদের জন্য রোগ নিরাময় ও রহমত আর যালিমদের জন্য কেবন অনিষ্টত বৃদ্ধি করে। (সৃরা বনী ইসরাউল ঃ ৮২)



অনুবাদ : (১০) তিনি আকাশমভ্ভনী নির্মাণ কর্রিয়াছেন স্ত্ট ব্যতিত, তোমরা ইহা দেখিত্তে। তিনিই পৃথিবীত স্থাপন কর্রিয়াছেন পর্বত্মালা যাহাতে উহা তোমাদিগকে নইয়া ঢनिয়া না পঢ়ে এবং-উহাতে ছড়াইয়া দিয়াহেন সর্বপ্রকার জীবজ্్ু এবং আমিই আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উদ্গত করি সর্বथকার কল্যাণকর উঙ্ডিদ। (১১) ইহা আন্লাহর সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত অন্যেরা कि সৃষ্টি করিয়াছছ আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো শ্পষ্ট বিল্রান্তিতে র্রহিয়াছে।

তাফ্সীর ঃ উল্gেখিত আয়াত্ আল্লাহ্ অ'অালা স্বীয় কুদ্রত ও মহান ক্ষমতার কথা উল্নেখ করিয়াছেন। আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থ সকল বস্గু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছছ :
 সৃষ্টি কর্রিয়াছ্েন। ' কাতাদাহ (র) বনেন, आসমানে' দৃশ্যমান ও অদৃশ্য Cোন প্রকার স্তষ

নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানের দৃশ্যমান স্তষ্ভ তো নাই, কিন্তু অদৃশ্য স্তষ্ত আছে। এই বিষয়ে সূরা রাদদ-এর তরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।
 করিয়ার্ছেন। যেন উহার ভারে পানির মষ্ব্য পৃথিবী হেলিতে না পরে।
 দিয়াছ্নে, সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত উহাদের সংখ্যা ও আকৃতি ও বর্ণ আর কেহ জানে না। আল্লাহ্ তাআলাই যে সকন বস্থুর সৃষ্টিকর্তা ইহা প্রমাণ করিবার পর তিনি মানবজাতিকে ইহা জানাইতেছেন যে, সকল প্রাণীর রিযিকদাতাও একমাত্র তিনিই। ইরশাদ হইয়াছে :

আর আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছি অতঃপর উহা দ্বারা সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ডিদ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা দেখিতেও মনোরম। ইমাম শা‘বী (র) বত্লন, মানুষও পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তু। অতএব যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে তো উত্তম আর যে ব্যক্তি দোযনে প্রবেশ করিবে সে নিকৃষ্ট।
 কেবল আল্ধাহ্র সৃষ্ট। এই সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে কেহ তাঁহার শরীক নাই।
 সৃষ্টি করিয়াছে, উহা আমাকে দেখাও।
 একটি" বস্তুও দেখাইতে সক্ষম নহে বরং অনাচারী এই সকল মুশরিকরা সুম্পষ্ট ও প্রকাশ্য গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।


অনুবাদ ঃ (১২) আমি লুক্মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, সে তাহা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ ইইল্ল, আল্লাহ্ তো অভাব মুক্ত প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ উলামায়ে সালাফ এই বিষয়ে মতপার্থক্য করিয়াছেন যে, হযরত লুক্মান কি একজন নবী ছিলেন, না কি তিনি একজন সৎ ও নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন? অধিকাংশ

উলামা়় কিরামমর মতে, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরুত লুক্মান (রা) একজ্জন হাব্শী গোলাম বাড়ই নুবার বা|িি্দা ছিলেন। কাতাদাহ (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছন, তিনি বনেন, হযরত লুক্মান হাকীম সশ্পর্কে आপনি কি জল্নে, তিনি বলিলেন, इযররত লুক্মান (রা) ছিলেন খাট ও চেপটা নাক विশिदे।

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র) হযরতত সাঈদ ইবৃন মুসাইয্যেব (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছছেন, হযর্ত নুক্যান (রা) সুদানের অধিবাসী ছিলেন এবং একজন বাড়ই ছিলেন। আল্লাহ তঁহাকে হিক্মত দান করিয়াছেন। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, একবার মুসাইর্যেবের নিকট কিছু জিঞ্sাসা করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি একজন কালো লোক এই কারণণ তুমি দুঃখিত হইও না। কারণ, সুদানের তিনজন সেরা লোক কালো ছিলেন, হযরত বিলান (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর গোলাম মহিজ এবং লুক্মান হাকীম। হযরত লুকমান হাকীম, বাড়ই ও নূবার বাসিন্দা ছিলেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন ওয়াকী (র)...थালিদ রিবয়ী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হयরত লুকমান একজন হাবশী গোলাম ও বাড়ই ছিলেন। তাঁহার মনীব একবার তাঁহাকে বলিল, আমাদের জন্য ছাগলটি যবেহ কর। তিনি তাহার হহুম পালন করিলেন, অতঃপর মনীব তাহাকে বলিল, ইহা হইতে সর্বাপেক্না উত্তম দুইটি মাংসের টুকরা বাহির কর। তিনি উহার জিহৃা ও কনিজা বাহির করিলেন। অতঃপর তাঁহার মনীব আর একটি ছাপল যবেহ করিতে বনিলেন। সেইটা তিনি যবেহ করিলে, মনীব তাহাকে বলিন, আচ্মা ইহ হইতে সর্বাপপক্ণ নিকৃষ্ট দুইটি মাংলের টুকরা বাহির কর। এই বারও তিনি জিহ্গ ও কनिজা বাহির করিলেন। তাহার মনীব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি প্রথমবার দুইটি উত্তম টুকরা বাহির করিতে বলিলে, তুমি জিহৃা ও কনিজা বাহির করিয়াছ এবং পরে সর্বাপপক্ষ নিকৃষ্ট দুইটি টুকরা বাহির করিতে বলিলেও তুম্ম সেই দুইটিই বাহির করিলে ইহার কারণ কি? তখন হযরত লুকমান তাহাকে বলিলেন, তাল হইলে এই দুইটি ব্ৃু जপেক্ষা উত্তম আর একটি ব্যুও নাই। আর নষ্ঠ হইলে এই দুইটি অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট বষ্হু৩ আর একটি নাই।

ऊবা (র) হাকাম সূত্রে মুজহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত নুক্মান (রা) একজন কালো গোলাম ছিলেন। তাঁহার ঠোট দুইটি ছিল বিরাট এবং পদদ্ম ছিন খাট। হাকীম ইব্ন সলিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত নুক্মান (রা) হাকীম ছিলেন। একজন কালো হাবশী গোলাম তাঁহার ઠোট দুইটি ছিল পুরু এবং পদদ্বয় চওড়া! এবং তিনি বনী ইসরাঈলের বিচারক হিলেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত দাঊদ (আ)-এর যমানায় নবী ইসলাঈলের বিচারক ছিলেন। ইব্ন

জরীর (র) আমর ইব্ন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মজলিসে একব্যক্তি উপস্থিত হইল, তখন তিনি উপস্থিত লোকদ্দর কথা বলিতে ছিলেন, আপত লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি कি আমার সহিত অমুক অমুক স্থানে ছাগন চরাইতেন না? তিনি বলিলেন, शাঁ, লোকটি বলিল, তবে আপনি এই মর্यাদা লাভ করিলেন কি জাবে? তিনি বলিলেন, সত্যকথা বনা ও অনর্থক কাজ ও কথা হইতে বিরত थাকিবার কারণে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, ত্তিনি বলেন, আল্লাহ् তাআলা নুকমান হাকীমকে তাহার হিক্মত ও ঞানের কারণে মর্যাদাশীল করিয়াছিনেন। একদা এক ব্যক্তি বে এই মর্যাদা নাভের পূর্বে তাহাকে চিনিত তাহাকে জিজ্ঞেসা করিল, আপনি কি পূর্বে ছাগল চরাইতেন না? তিনি বনিলেন, ֵঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই মর্यাদা লাভ করিলেন কিভবে? তিনি বলিলেন, আমানতের দায়িত্ব পানন করিয়া উহা হক্দারকে হক আদায় করিয়া। আল্পাহ্ নির্ধারিত তাক্দীর, সত্য কথা বলা এবং অনর্থক কার্যকলাপ পরিহার করিবার কারণণ। ভে মর্বাদা তুমি দেখিতে পাইত্ছে ইহা ঐ সকল কাজেরই সুফল। উল্লেথিত রিওয়া|্য়ত দ্বারা সুস্পষ্ট বে, হযরত লুক্যান হাকীম (রা) নবী ছিলেন না। তিনি একজন বড় জ্ঞানী ও সংলোক ছিলেন। কারণ আম্বিয়ায় কিরামকে সর্বদা উচ্ণণণশ প্রেরণ করা ইইয়াছে। আর এই কারণেই অধিকাং্শ উলামায়ে কিরাম তাঁার নবী হওয়াকে অস্বীকার করেন। একমাত্র ইকরিगাহ (র) হইতে একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত যাহা হযরত লুকমান হাকীমের নবী হওয়ার কথা প্রকাশ করে।

ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ওয়াকী (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। एযরত লুক্মান নবী ছিলেন। কিষ্মু সনদে উল্লেখিত জাবির ইব্ন ইয়াयীদ জু ষী একজন দুর্রল রাবী। आদूল্নাহ ইব্ন ওছ্ব (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত লুক্মান হাকীমের নিকট এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না, বনু হাসহাস গোত্রের গোলাম ছিলেন? তিনি বলিলেন, হু।। লোকটি পুরনায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না ছগল চরাইতেন? তিনি বলিলেন, शঁ।। লোকটি বলিল আপনি না কালো? হযরত লুক্মান বनिলেন : आমি বে কালো, ইহা স্পষ্ট। তবে আমার কোন বিষয় তোমার নিকট আশর্যাম্ঠিত মনে হইতেছে? লোকটি বলিল, আমার পক্কে যাহা অত্যাশার্র্যের মনে ইইতেছে তাহা ইইন आপনার ন্যায় কালো গোলামের কাছে মানুম্রে অম্বভবিক ভিড় এবং आপনার কথা শ্রবণণর জন্য তাহাদের আঘ্ঘহ ও উৎসাহ। তখন হযরত লুকমান হাকীম (রা) তাহাকে বলিলেন, ভতিজা! यদি তুমিও মনোযোগী হইয়া আমার কথামত কাজ কর, তবে তুমি অনুর্পপ মর্যাদার অধিকারী হইবে। আর ঐ অমূল্য কাজ্খলি হইল, নিষিদ্ধ বব্তু হইতে চক্কু বক্ধ রাখা, অন্যায় কथা হইতে জিহ্গ নিয়త্রিত রাখা, হালাল খাদ্য আহার করা, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সদাসত্য কथা বলা, প্রত্শ্শুতি পালন করা, そব্ন কাছ্ঠীর-৮8 (৮y)

অতিথির সম্মান করা, প্রত্বেশীর হক সংরক্ষণ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ
 দেখিত্ছ।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বনেন, আমার পিতা ..... आবূ দারদা (র্া) হইতে বর্ণিত। একবার তিন (আবু দারদা) আলোচনা প্রসংগে হযরত নুকমান হাকীম (রা) সশ্পক্কে বলিলেন, তিনি বেই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, উহা তিনি স্বীয় পারিবারীক ও বংশগত সূত্রে লাভ করেন নাই আর না তিনি দীর্ঘ নীরবতা অবলস্থন করিতেন। দীর্ঘকান চিত্তার সাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন এবং গভীর চিন্তার অধিকারী হিলেন। তিনি কখনও দিনে ন্দ্র্রা যান নাই। কেহ তাহাকে কখনাও থুথু ফেলিতে দেতে নাই, তিনি কখনও শদ্দ করিয়া গলা পরিষ্ষার করিতেন না। তিনি পেশাব করিতেন আর না পায়থানা করিতেন। তিনি গোসল করিতেন না, অনর্থক কোন কাজ করিতেন না এবং কখনও হাসিতেনও না। তিনি কোন কথা বারবার বলিত্ন না, জবশ্য উহা জ্ঞা ও হিক্মতের কথা ইইলে কাহারও जনুর্রেধে পুরনায় বলিতেন। তিনি বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং তাঁার একাধিক সা্তানও জন্মাগ্ণণ করিয়াছিন। কিষ্মু সকনেই মৃত্যবরণ করিয়াছিন অথচ, কাহারও জন্য তিনি কাঁদেন নাই। চিত্তির পরিধি বৃদ্ধির জন্য তিনি বাদশাহ ও শাসকগণের দরবারেও গমন করিতেন ও নসীহত গ্রহণ করিতেন। এই সকল বিশেষ শুণাবনীর কারণণৃ ঢাঁহাকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা ছইয়াছিন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার পিতা ..... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আাল্লাহ্ ত'আানা হয়রত লুকমানকে নবুওয়াত ও হিক্মত গহণণ ইখ়ত্য়ার ও স্বাধীনতা দান করিয়াছছন। কিত্ুু তিনি স্বেচ্মায় নবুওয়াত গ্রহণ না করিয়া হিক্মত গ্রহণ কর্রিয়াছিলেন। ইহার পর একবার তাঁার ন্দ্রিবস্থায় হযরত জিব্রীল (আ) তাঁার নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার অন্তরে হিক্মত ছড়াইয়া দিলেন। রাবী বলেন, ইহার পর প্রতূম্যে তিনি হিক্মতের বাণী বলিতে তরুু করিলেন।

সাঈদ (র) বলেন, কাতাদাহ (র) হইতে আমি ইহাও ঔনিয়াহি, তিনি বলেন, হয়ত লুকমানকে প্রশ্ন করা হইল, নবুওয়াতের উপর আপনি হিক্মতকে কিতাবে পছন্দ করিলেন? जথচ, আপনার প্রতিপালক এই বিষয়ে আপনাক্কে ইখ্তিয়ার দান করিয়াছিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, যদি আল্ধাহ্ ত'আলা আমার প্রতি নবুওয়াতের দায়িত্ব বাধ্যগত অর্পণ করিত্তে, তবে আশা করি আমি উহাতে সফল হইতাম এবং সফनতার সহিত আমি উহার দায়িত্ণ পালন করিতে পার্রিতাম। তিনি আমাকে ইখ্যিয়ার দান করিয়াছেন অতএব আমার এই আশংক্কাও হয় ভে নবুওয়াতের দায়িত্ণ আমি পালন করিতে পারিব কি, না? অতএব আমি হিক্মতকেই পছন্দ কর্রিয়াছি। ইহা সাঈদ ইব্ন বশীর এই রিওয়াঁ্যেত আর এ কারণণই দুর্বল। কারণ তিনি একজন দুর্বল রাবী এবং মুহা্দিসগণ ঢাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র) কাতাদাহ (র) হইতে বলেন, " لْ 1 এ এর অর্থ হইল, "আমি লুকমানকে ইসলামের গভীর জ্ঞান দান করিয়াছি।" ত্তিনি নবী ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতি অহীও নাযিল করা হয় নাই।
 কর। সেই যুগের সকল মানুষের উপর আল্লাহ্ তাঁহাকে যেই বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর আল্মাহ্ বলেন :
 নিজের "স্বার্থ্র শকুর করে ।" অর্থাৎ তাহার শকুর করিবার ফায়দা সে নিজেই ভোগ
 আমল করে সে তাহার নিজ্েের জন্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। (সূরা র্রম ঃ 88)
 আল্লাহ্র কোন ক্ষতি নাই। কারণ আল্লাহ্ বে-নিয়ায ও প্রশংসিত। তিনি কাহারও ইবাদত ও নেক আমলের মুখাপেক্ষী নহেন আর কাহারও কুফর এর কারণে তাঁহার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় না। অতএব সেই মহান আল্মাহ্ ব্যতিত আর কোন মা‘বূদ্ও ইলাহ নাই। আমরা কেবল ঢাঁহারই ইবাদত করি।

## 







৬৬৮ जাম্ীীর্র ইবন্লাহীর

जनুবাদ ঃ (১৩) স্মরণ কর যখন নুক্মান উপদেশচ্হলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিন, হে বৎস! আাল্লাহর কোন শরীক করিও না। নি"চ্য শির্ক চরম যুলুম। (১8) আমি তো মানুযকে ঢাহার পিতা-মাতার থ্রি সদাচরণণর নির্দ্রশ দিয়াছি। জনनी সন্তানকে ক尺্টের পর কষ্ট কর্নিয়া গর্ভ্যোরণ কর্রে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমার নিকট। (১৫) ঢোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় কর্রাইতে বে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই। ঢুমি ঢাহাদিগের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে ঢাহাদিগের সহিত বসবাস করিবে সদ্ভাবে এবং বে বিফ্দ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছহ, তাঁহার পথ অবনম্বন কর। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন আমার নিক্ট‘এবং তোমারা যাহা করিতে সে বিষয়ে তোমাদিগকে অবহিত করিব।

ঢাফ্সীর : হयরত লুক্মান (র) তাহার সন্তানকে বেই উপদেশ প্রদান কর্রিয়াছ্ন। হযরত লুকমানের পিতার নাম ছিল, আন্কা ইব্ন সুদুন। আর তাহার পুত্রের নাম ছিল সারান। সুহাইনী (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহান আল্মাহ্ তা‘আলা হযরত লুক্মানের ঘটনাটি এখানে উত্যম্রপপ বর্ণনা করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে হিক্মত দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সন্তানের প্রতি ছিলেন অতি স্নেহশীন। পুত্র তাহার অতি প্রিয় ছিল। এবং প্রিয় সত্তানই সর্বাপ্ষা উত্ত্য বস্ভুর হক্দার। অতএব সর্বপ্রথম তিনি তাহাক্কে এই উদ্দশ দান কর্রিয়াছেন, সে যেন কেবন আল্gাহ্র ইবাদত করে তাহার সহিত যেন অন্য কাহাকেও শরীক না করে। অতঃপর তাহাকে সর্তক করিয়া বলিলেন :
 ইহাই।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, কূতাইবা (র) ..... আদ্দুল্নাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি यनिन, यथन এবং তাহাদের ঈंমানকে যুনুুমের সंহিত মিশ্রিত করর নাই", অবতীর্ণ হইল তখন সাহাবায়ে কিরাম্মে পক্ষে ইহা অতি ভারী মনে হইন। তাঁহারা রাসূনূন্ধাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে বে যুনুম করে নাই? তখন রাসূলূন্নাহ্ (সা) বলিলেনে, ‘যুলুম’ এর লেই অর্থ তোমরা বুঝিয়াছ, আয়াতে উহা উর্দশ্য নহে। তোমরা এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য কর নাই।

হयরত নুক্মান (র) ঢাহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন :
 করিও না́, নিঃসন্দেহে শিরক অর্তি বড়़ যুন্নুম"। ব্যুত ‘শিরক’কে যুলুম বনা হইয়াছে।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও আ'মাশ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা‘আলা পিতা-মাতার প্রতি সদ্বব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :

"তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন, কেবল তাঁহারই ইবাদত কর এবং পিতামাতার প্রতি সদ্বব্যবহার করা"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩) আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশের সহিত কুরআনের বহ্থস্থানে পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নিির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।
"আর আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছি। তাহার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভেবহন করিয়াছেন"। কাতাদাহ (র) বলেন, (র) "বলেন, ইহার অর্থ হইল "দুর্বলতার উপর দুর্বলতা"।
 সময় হইল দুই বৎসর। দুই বৎসর দুগ্ধ পান করা হইলেই, তাহার দুগ্ধ ছাড়াইয়া দিতে হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

"আর জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর দুগ্ধপান করাইতে পারিবে। এই বিধান ইইল তাহার জন্য যে দুগ্ধ পান করাইবার সময়টি পূর্ণ করিতে চায়"। (সূরা বাকারা : ২৩৩) নচেৎ ইহার পূর্বেও দুগ্ধ ছাড়ান যায়। হযরত ইব্ন আব্বাস ও অন্যান্য আইন্মায়ে কিরাম বলেন, গর্ভধারণের ন্যূনতম মেয়াদ ছয় মাস। ইরশাদ হইয়াছছ :
 ত্রিশ মাস হইতে দুগ্ধ পান্নের দুই বৎসর বাদ দিলে গর্ভধারণ ছয় মাস বাকী থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআআলা জননীর নানা প্রকার কচ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । সন্তানকে 'গর্ভেধারণ, তাহাকে দুগ্ধ দান ও তাহার লালন-পালন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাত্র জাগরণ ও দিবাকালে বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি। সন্তান যেন তাহার জননীর এই সকল ইহসান ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখে এবং সেও তাহার জননীকে প্রতি দানের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সন্তানের জননীর এই সকল কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদাদ হইয়াছে সন্তানকে সম্বোধন কর্রিয়া আল্লাহ্ বলেন, पুমি তোমার পিতামাতার


প্রতিপালক! আপনি তাহাদের প্রতি তদ্দুপ অনুগ্হহ করুন ব্যেন তাহারা আমার \শশশব কালে স্নেহ মমতা দ্যারা আমার নালন পালন করিয়াছে"। (সুরা বনী ইসরাখলঃ \& ২)
 ৩কুর কর এবং তোমার পিতা- মাত্তারও তকুর কর। অবশেবে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে" । তখন আমি তোমাদিগকে ইহার বিরাট বিনিময় দান করিব।

ইবন্ আবূ হাতিম (র) বােেন, আবূ যুর আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন ఆহব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুজায ইবৃন জাবাল (রা) আমাদের কাছে আসিলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-ই তাঁহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। একদিন তিনি ভাযণ দানের জন্য দণায়মান হইলেন, আমি এখানে রাসূনুল্লাহ্ (সা) কর্ত্র্ প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে এই নির্দ্রেশ সহ প্রেরণ করিয়াছেন, ঢোমরা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করিব্বে, তাঁহার সহিত অন্য কোন বব্যুকে শরীক করিবে না। আর আমার হুকুমের আনুগত্য করিবে। আমি তোমাদের সকানের আল্gাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে, না হয় দোয়ে।

"यদি তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার সহিত শিরক করিবার জন্য চেষ্টা করে বেই বিষয়ের তোমার নিকট দনীল প্রমাণ নাই, তবে তুমি তাহাদের অনুসরণ করিও না"। আর তাহাদের ধর্মানম্ননও করিও না। তবে তুমি পার্থিব জীবনে তাঁাদের সহিত সদ্যবহার করিবে।
 তাহাদের পথ অনুসরণ করিবে"। অর্থাং মু’মিনদের পথ ধারণ করিবে।
 তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে তখন আর্মি তোমাদিগকে তেমাদের কৃতকর্ম সশ্পর্কে জানাইয়া দিব। তাব্রানী (র) বলেন, আবূ আবুর রহমান আব্দুল্নাহ ইব্ন আহমদ ইবৃন হাম্ণল (র) ..... সাদ্ ইব্ন মানিক (রা) হইতে বর্ণিত বলিয়াছেন ঃ

আয়াতটি আমার সস্পর্কে অবতীণ হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার আমার সৎছেলে বিবেচিত হইতাম। जাহার সহিত আমি সদ্যব্যবহার করিতাম। কিত্হू যখন আমি ইসলাম গ্ণণ করিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, সাদ্। আমি তোমার এই কি দেখিতেছি? হয়, তুম্মি তোমার এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করিবে, না হয় আমি আমরণণ অনশণ করিব, পানাহার করিব না এবং এই ভবেই মৃত্যববরণ করিব। ইহাতে লোকেরা

তোমকেই নজ্জা দিবে। তাহারা তোমাকে তোমার মাতার হতাকারী হিসাবে বিবেচনা করিবে। আমি আমার আমাকে বুবাইয়া বলিলাম, আপনি এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করিব না। আমার আশ্মা বুঝিলেন না। তিনি একদিন ও এক রাত্র অনাহারে কাটাইয়া দিলেন। ইহার পর আরো দুইদিন অনাহারে কাটইলেন। এইভাবে তাহার অতিশয় কষ্ট হইন। आমি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অধিক কঠার হইয়া বলিলাম, আম্ম! আপনার জানা উচিৎ यদি একশতটি প্রাণ এবং এক এক কর্রিয়া आপনার একশতটি জীননই যদি দেছ ত্যাগ করিয়া ত্বু ও আমি কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করিব না। অতঃপর যদি আপনার ইচ্ঘ হয় তবে আহার করুন্, ইচ্ম না হইলে আহার না করুন। আমার এই কঠার বাণী ণনিবার পর তিনি আহার কর্রিলেন।




অনুবাদ : (১৬) হে বеস! কোন কিছু यদি সন্নিষাদানা পর্রিমাণও হয় এবং উহা यদি थাকে শীলাগর্ভ্ভ অথবা আকাশ কিংবা মৃত্তিকার নিচে। আল্লাহ তাহাও উপস্থিত

করিবেন। আাল্লাহ সৃক্মদর্শী ও খবর রাথেন সকন বিষয়ের (১৭) হে বৎস! সানাত কায়েম করিও এবং সৎকর্ম্রে নির্দেশ দিও। আর্র অসৎকंর্মে নিশেধ করিও এবং-আপদ-বিপদ্দে ধৈর্যধারণ করিও। ইহাই ঢো দৃঢ়সংক্জ্রের কাজ (১৮) আহংকার বশে ভूমি মানুষকে অবজ্ঞ কর্রিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভবে বিবরণণ করিও না, কারণণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসन্দ কর্রেন না। (১৯) জूমি পদক্ষপ কর্রিও সংযত্ডাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিমু করিও, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরইই সর্বাপক্ষা जब्रीতিকন।

তাফস্গী ঃ ঊপরোল্লেথিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ ত'অালা হযরত লুক্মান (র)-এর কিছু মূল্যাবান উপদেশের উল্লেখ করিয়াহে যাহা তিনি স্বীয় সন্তানকে দান কর্রিয়াছিলেন। যেন মানুষ উহা গ্গহ করিয়া উপকৃত হয়। ইরশাদ হইয়াছে :


হে বеস! পাপও অন্যায় যদি একটি শর্রিষা পরিমাণও হয় এবং উহা কোন পাথরের অভতন্তরে কিংবা আসমনসসমূহে কিংবা ভূগর্ভে নিহিত থাকে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে উহা উপস্থিত করিলে। এবং উহা ওযন করিয়া উহার বিনিময় দান করিবেন। যদি আমল ভাল হয় উহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন আর মন্দ ইইলে তাহার ভাগ্যে ম্দ বিনিময় জুট্বে। ইরশাদ হইয়াছে :

"আর আমি কিয়ামত দিবসে সমস্ত আমলসমূহ ওযন করিব, তখন কাহাকেও একট্রু यूनूম করা হইবে না"। (সূরা আন্থিয়া : 89) আরো ইরশাদ করা হইয়াহে :

"ব্যে ব্যক্তি বিন্দू পরিমাণও কোন ভাল কাজ কর্রিবে সে কিয়ামত দিবসে উহার বিনিময় দেখিতে পাইবে আর বেই ব্যক্তি একবিন্দু সম মন্দকাজ করিবে সেও কিয়ামত দিবসে উহার বিনিময়ে দেথিতে পাইবে"। (সুরা যিলयালা : ৭-৮) यদি ঐ বিন্দুসম ভাল किংবা মন্দকাজ কোন কঠিন পাথরের অভ্ত্তে থাকে কিংবা বিশাল आসমানসমূমে কিংবা ভূগর্ভ্রে নিহিত থাকে তবু আল্নাহ্ কিয়ামত দিবসে উহা উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্র নিকট जো কোন ব্যু গোপন থাকে না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে :

 অন্ধকারে পিপীলিকার পদধ্ধনি তিনি ఆনিতে পারেন। কোন কোন তাফস্গীরকার বলেন; ঐ কঠিন শীলাটি সঞ্ত যমীনের নিচে অবস্থিত। সুদ্দী (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন মাসউদ, ইব্ন आব্বাস (রা) ও অনান্য সাহাবাত্য় কি়াম হইইত এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আতীয়াহ আওফী (র) आবূ মাनिক, সাওরী, মিনহাস ইবৃন আমৃর ও অন্যান্য উনামায়ে কিরাম হইতেও ইহা বর্ণিত।

কিন্ूু সষ্ঠবত ইহা ইসরাঈনী রিওয়ার্যেত। অতএব ইহা মানাও যাইবে না এবং অমান্য করা যাইবে না। নীরব থাকিতে হইবে। বাহাত আয়াতের উদ্mশ্য হইন, একটি সরিয়া পরিমাণ একটি অতিতুচ্ম ব্যুু যদি একটি পাথরের মধ্যে, নিহিত থাকে আল্লাহ্ অতি সূশ্ষ্মদর্শী। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা ..... হयরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূজ্মাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন ঃ
 لِلْنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ
यদি কোন ব্যক্তি এমন একটি কঠিন শীলার মধ্যে অবস্থান কর্রিয়া কোন আমল করে যাহার না কোন দরজা আছে না জানালা তবু তাহার আমল হুবহ তেমনি বহির হইয়া आসিবে যেমন উহার মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিন। হযরতত লুক্যান (রা) তাহার
 ফর্রय ও অন্যন্য পানनীয় বিষয় সহ সঠিক সময়ে আদায় করিবে।
 আদেশ দান কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর।
 উপর ট্ব্যবারণ কর"। ইহা দ্বারা জনা যায় यে, বে কেহ সৎকাজে আদেশ করিবে এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিবে আনিবার্যতােে সে মনুমের পক্ক হইতে বিপদে পতিত হইবে। অতএব তাহাকে そौর্ব্যারণ করিবার জনা অদেশ করা ছইয়াছহ :
 করা নিঃসন্দেহে সাহসিকততপৃূর্ণ কাজের অত্তর্ভূক্ত।
, आর তूমি घখन মানুष্বের সरिত कথা বল তথन অহः্পার করিয়া তাহাদের দিক হইতে স্বীয় মুখ ফিরাইয়া কথা বনিত না। অনুর্রপ তাহারাও যখন তোমাদের সহিত কথা বলে তখনও তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাাইয়া থাকিও না। বরং তাহাদের দিকে মুখ করিয়া বিন্ম হইয়া হাল্যোজ্মল হইয়া কথা বলি ও তাহাদের কথ্থা শ্রবণ করিও। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত :


তুমি যখন তোমার কোন ভাই<্যের সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন যেন তোমার চেহারা হাসোজ্জূল থাকো এবং খবরদার চাদর ও লুংপ্পি লটকাইয়া চনিওনা। কারণ ইহা অহংকারের আলামত এবং আল্লাহ্ অহংকার পসন্দ করেন না।
ইবৃন কাছীর——৫ (৮-ম)

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি এর বান্দাদিগক্রে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের কথা বলিবার সময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইও না"। আওফী ও ইকরিমাহ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।
 ভাষায় 'صن এ এক প্রকার রোগকে বলা হয়, যাহা উটের গর্দান ও মাথায় হইয়া থাকে। যাহার ফলে উহার ঘাড় বাকা হইয়া যায়। ঘাড় বাঁকা অহংকারী ব্যক্তিকে এ ঐ রোগ বিশিষ্ট ঘাড় বাকা উটের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আরব কবিগণও صـی শব্দটিকে তাহাদের কবিতায় অহংকারের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কবি আম্র ইব্ন হুয়াই তাগলিবী বলেন :

যখন প্রতাপের অধিকারী অহংকারী তাহার গাল বাকা করিয়াছে. আমরা তখন তাহার বাকা গালকে সোজা করিয়া দিয়াছি।

 পসন্দ করেন না। অন্যত্র ইরশাদ ইইয়াছে :


الْحبَالَ طُوْلَا ـ
"আর অহংকার ভরে তুমি ভূ-পৃষ্ঠে চলিও না। তুমি ভূমিকে ফাড়িয়া ফেলিতে পারিবে আর না পাহাড় সম দীর্ঘ হইতে পারিবে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭) এই আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা পৃর্বেই উহার যথাস্থানে করা হইয়াছে। হাফিয আবূল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্মাহ হাयরামী (র), ..... সাবিত ইব্ন কয়েস ইব্ন শাম্মাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অহংকার সম্পক্কে আলোচনা হইলে তিনি উহা সম্পর্কে ও কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ
 ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না। ত্খন এক ব্যর্ত্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! कাপড় ধৌত করিবার পর উহার উজ্জ্gলতা আমাকে মুঞ্ধ করে, আমার জুতার চমৎকার ফিতা দেখিয়া ও আমি মুभ্ধ হই, আমার লাঠির সুন্দর খাপ দেখিয়াও আমি উৎফুল্ল হই। ইহাও কি

জহংকার? ইহার জবাবে রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা অহংকার নহে। অহংকার হইল সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ম জ্ঞান করা। ইমাম তাবরানী (র) অন্য সূত্রে ও অনুর্প হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এব̇ং দীর্ঘ ঘটনা উল্নেখ করিয়াছেন। হযরত সাবিত (রা)-এর হত্যার ঘটনা এবং তাঁার অসিয়়তের কথা ও উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।
 ও চলিও না অর্ধিক দ্রুত ও চनিও না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর।

، তোমার স্বরকে নিচू কর এমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না যাহাত কোন ফায়! নাই।
 সর্বাপপপ্ম্ম অধিক ঘৃণিত স্বর হইল গাধার স্বর। অতএব বেই ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলিবে তাহার স্বর গাধার সমতুল্য হইবে। কারণ গাধার স্বরও উচস্ঠর। অথচ, আল্লাহ্র কাছে উহা ঘৃণিত। গাধার স্বরের সহিত তুননা করা দ্ঘারা বুবা যায় অকারণণ অধিক উচস্বরে কथা বলা, হারাম ও অতিশয় ছৃণিত। রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, মন্দ দৃষ্টান্তের ব্যেগ্য আমরা নই। দান করা বস্থু বেই ব্যক্তি ফি্রাইয়া লয়, সে ঐ কুকুরের মত বেমন করিয়া পুনরায় উহা গলাদঃকরণ করে।

ইমাম নাসাঈ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) ইর়শাদ করিয়াছেন :


তোমরা যখন মোরগের শদ ঈনিতে পাও যখন আল্লাহ্র অনুগ্মহ প্রার্থনা কর আর যখন গাধার ডাক ఆনিতে পাও তখন শয়তান হইতে আাপ্পাহ্, আশ্যয় প্রার্থনা কর। কারণ সে শয়তান দেথিতে পাইয়াছে। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ব্যতিত অন্যান্য ইমামগণ জাফ্র ইব্ন রাবী'আহ (র) হইতে একধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়েত ‘রাত্রিকালে’ এর উল্লেখ রহিহ়াছে।

হযরত লুক্মান হাকীমের উপদেশখলি বড়ই উপকারী আর এই কারণে আল্নাহ্ ত'আলাা পবিত্র কুরআরন উহা উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত উপদেশ সমূহ ছাড়া তাহার আরো অনেক উপদেশ বর্ণিত আছে। আমরা নমূনা হিসাবে উহার কয়়কটি উপদেশ নিন্মে পেশ করিতেছি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আनী ইব্ন

ইসহাক (র) ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইঢ়़ বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ কর্রিয়াছেন :

## 

হयরত লুক্মান হাকীম (র) বলিতেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বস্যুর সং্রক্ণণের দায়িত্ গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহা সংর্রক্ষ করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... काসিম ইব্ন মুখায়মিরাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্. -(সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লুক্মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দান কালে বनिতেন, đৎস! তুমি কাপড় মুড়ি দিয়া চলিওনা। কারণ রাত্রিকালে ইহা ভীতির কারণ এবং দিবাকালে ইহা নিল্দনীয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পिত ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বনেন, হযরত নুকমান হাকীম (রা) তাহার পুত্রকে বলিলেন, হে বঙস! হিক্মত এমন বस्यू যাহা মিসৃকীনকে বাদশাহর সিংহাসন্ন উপবিষ্ঠ করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার ..... পিতা আওন ইব্ন আদ্মুল্ধাহ (র) ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরতত লুক্মান হাকীম (রা) ঢাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি যখন কোন মজনিসে উপস্থিত হও তথন তুমি তাহাদিগকে সালাম করিয়া মজনিসের এক পাশে বসিয়া পড়। অতঃপর তাহারা যতক্ষণ কথা না বলে তুমিও কোন কথা বলিও না। অতঃপর যাদ তাহারা আল্gাহ্র যিকিরে মশণল হয় তবে তুমি তাহাদের সহিত আরো যিকির করিতে থাক। আর যদি তাহারা গল্প করিতে ণরু করে, তবে তুমি তাহাদের মজলিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হাফ্স ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, একবার লুক্মান হাকীম (রা) তাহার পুত্রকে উপদেশ দান করিতে ऊরু করিলেন, তখন তিনি পালে একটি সরিষার থলে রাখিয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে এক একটি উপদেশ দিতে नাগিলেেন এবং থলে ইইতে এক একটি সরিষা বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন এমনিভবে একসময় তাহার থলে শূন্য হইয়া গেল, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বলিলেন, বৎস! यদি आমি এত উপদেশ কোন পাহাড়কে করিতাম তবে উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। রাবী বলেন, তथन পুত্রও বেহৃশ হইয়া পড়িন। আবুল কাসিম তাব্যানী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবุন আবদুল বাকী মিস্সীসা (র) ..... হयরতত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবশীদের সহিত বন্ধুতৃ রাখ। তাহাদের মধ্য হইতে তিন ব্যক্তি বেহেশত বাभীদের সর্দার হইবেন। লুকমান হাকীম, নাজ্জাশী ও হযরত বিলাল (রা)।

অপ্রসিদ্ধি ও ন্যতা সম্পর্কে উপদেশমালা
হাফিয আবূ বক্র ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) এই বিষয়ে একখানা কিতাব লিখিয়াছেন আমরা উহা হইতে নিন্মে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা) কে বলিতে তনিয়াছি, "বহু এলমেলো কেশ বিশিষ্ট ময়লা চাদর পরিহিত এমন লোক আছে যাহাদিগকে মানুষের দরজা হইতে বিতাড়িত করা হয় অথচ, আল্লাহ্র দরবারে তাহার এত মর্যাদা মে, সে যদি আল্লাহ্র নামে কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া বসে তবে অবশ্যই তিনি উহা পৃর্ণ করেন।

হাফিয আবূ বক্র.ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... জা'ফর ইব্ন 'সুলায়মন (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সূত্রে তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, ঐর্রপ লোকদের মধ্যে বারা ইব্ন আযিব (র)ও একজন। হযরতত আনাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই সকল, লোক বড়ই মুবারক যাহারা তাক্ওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী, তাহারা যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে চিনা যায় না আর অনুপস্থিত থাকিলেও তাহাদিগের্র vোজ লওয়া হয় না তাহারা প্রদীপ তূল্য এবং সকল প্রকার ফিৎনা মুক্ত।

আবূ বকর ইব্ন সাহল, তামীমী (র) বলেন, ইব্ন আবূ মারইয়াম (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একদা তিনি (উমর) মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হযরত মু'আय ইব্ন জাবাল (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর রাওযা মুবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিত্ছেছে, হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মু'আয! তুমি কাঁদিত্ছে কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীসের কারণে কাঁদিতেছি। আমি তাঁহাকে বলিতে তনিয়াছি, অতি সামান্য রিয়া ও শিরক -এর অর্ত্তভূক্ত। আল্লাহ্ তাঁহার ঐ সকল্ণ পরহেযগার বান্দাগণকে ভালবাসেন, মানুষের মধ্যে যাহাদের পরিচিতি নাই। তাহারা কেন মজলিসে অনুপস্থিত থাকিলে কেহ তাহাদের খ্খাজ করে না আর উপস্থিত হইলে কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। তাহাদের অন্তরসমূহ হেদায়েতের প্রদীপ, তাহারা সর্বপ্রকার ফিত্না-ফাসাদ হইতে মুক্ত।

আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুন্যিাযা (র) বলেন, ওয়ালীদ ইব্ন শুজা (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ



অনেক ছ্নিন্ন পোশাক বিশিষ্ট অসহায় ব্যক্তি এমন আছে বে, সে যদি আল্নাহ্র নামে কসম খাইয়া কিছু বলে তবে আল্লাহ্ অবশাই উহ পৃর্ণ করেন। যদি লে বলে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে বেহেশত দান করুন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। কিত্হু তাহাকে পার্থিব সশ্পদ হইতে কিছুই দান কর্রে না। তিনি আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন ইবৃরাহীম (র) ..... সালিম ইব্ন আবুল জাদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূন্লুল্নাহ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উমাতের মধ্যে কিছू লোক এমনও আছে যে তোমাদের কাহারও দারে আসিয়া একটি দীনার কিংবা দিরহাম অথবা একটি পয়সা প্রার্থনা করিলেও কেহ তাহাকে উহা দান করিরে না. কিত্ুু সে যদি আল্লাহ্র কাছে বেহেশত প্রার্থনা করে তবে তিনি উহাও তাহাকে দান করিবেন। কিম্মू তিনি উাহাকে দুনিয়া দান করেন না। আর বাধাও দেন না। কারণ দুনিয়া এমন কোন মর্যাদার বস্সু নহে। এই ধরনের লোক ময়লা দুইটি চাদর পরিহিতাবস্शায় থাকে তাহার কোন বিশেষ
 তবে তিনি অবশ্যুই উহ়া পূর্ণ করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মুরসাল। ইব্ন আবুদ দুনিয়া (র) আরো বলেন, ইসহাক ইবৃন ইব্রাহীম (র) ..... হযরত আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,,রাসূনুন্মাহ্ (সা) ইরশশাদ করিয়াছেন :

ان مـن مـلوك الجنـة مـن هو أشـعث أغـبـر ذو طـمـريـن لا يوبـه الذين إذا

 القيُامة لوسـهم -
"বেহেশতের সয্রাটগণের মধ্য ইইতে কিছু লোক এমনও আছে যাঁহারা এলোমেলো কেশ বিশিট্ট দুইটি ময়না যুক্ত ঢাদর পরিহিত, যাঁহরা নির্দিষ্ আশ্রয়স্থল হইতে বঞ্চিত। তাহারা আমীরগণের দরবাবে উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রাথ্থনা করিলে, ঢাঁহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয় না, বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠাইলে তাঁহারা বিবাহ হইতে হয় বঞ্চিত। কোন আবেদন নিবেদন করিলে উহা শ্রুত হয় না। তাহাদের আশা আকাজ্মা जন্তরেই থাকিয়া যায়, কিন্মू তাহারা এত নূরের অধিকারী বে কিয়ামত দিবসে यদি তাঁহাদের নূর মানুষের মধ্যে বিতরণ কর্রিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের সকলের জন্য উহা যথেষ্ট হইবে"।

উবাইদুল্নাহ ইব্ন যাহ্র (র) ..... आবূ উসামাহ (র) হইতে মারফূ'রৃপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্gাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ ত'আালা ইরশাদ করেন, "আমার সর্বাপপক্ষা প্রিয় অनী হইন সেই ব্যক্তি কমধন সস্পদের অধিকারী,

সালাত আদায়কারী «ে উত্মরূপপ তাঁহার প্রত পালকের ইবাদত করে এবং গোপনে দান করে। মানুষের নিকট পরিচিত নহে আর তাহাকে অসুনী দ্বারা দেখানও হয় না এবং সে বৈर্য ধারণ করে। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) হাত নাড়িয়া বলিলেন, আর ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু তাড়াতাড়ি অভর্থনা করে তাঁহর মীরাস অতি কম এবং তাহার মৃত্যুতে ক্রন্দন করে এমন লোকের্র সংখ্যাও অতি কম। হযরত আদ্মুল্াহ ইব্ন আমৃর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্নাহর নিকট সর্বাপপক্ষা অধিক প্রিয় ব্যক্তি হইল গর়ীবরা। জিজ্ঞাসা করা इইল, গরীব কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা দীলের হিফাযতের জন্য দেশ হইতে পলায়ন করে। কিয়ামত দিবসে তাঁারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট একত্রিত হইবে। হযরত ফুযাইল ইব্ন ইয়াय (র) বলেন, আমার নিকট ইহা পৌীছিয়াছে, বে, আল্লাহ্ ত'আালা কিয়ামত দিবসে তাঁহার এক বান্দাকে বলিরেন, আমি কি তোমাকে নিয়ামত দান করিয়াছিনাম না? আমি कি তোমাক্ দান করিয়াছিনাম না? आমি কি তোমার অপরাধ গোপন কর্রিয়াছিলাম না? এই ধরননের আরো বহ্হ প্রশ্ন কর্রিবেন, অতঃপর হযরতত ফুযাইল (র) বলেন, তোমার পক্ষে যদি আঅ্যগোপন করিয়া থাকা সষ্বব তব্বে তা কর। মানুষ যদি প্রশংসা না করে তবে ইহাত তোমার কোন ফতি হইবে না, অনুর্রপভাবে তুমি यদি আল্পাহ্র নিকট প্রশংসিত হও তবে মানুম্যে নিকট নিন্দিত হইলেও তোমার কোন ক্রি নাই। ইব্ন মুহাইয়ীয, তাঁহার নাম বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবার্র দু‘অা করিতেন। খলীল ইব্ন আহমাদ বলিতেন :
اللّهم اجـعلنى عَندل مـن ارفـع خلقك واجـعلنى فـى نـفـى مـن اوضع

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার দরবারে উচ্চমর্যাদা দান কর্নুন, আর আমার নিজের কাছে আমাকে তুচ্ছ করুন এবং মনুষ্রে কাছে আমাকে মধ্যম শ্রেণী ভুক্ত করুন"।

## খ্যাতি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমুহ

ইব্ন আবুদ দুনিয়া (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ঈসা মিসূরী (র) ..... হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলूল্লাহ (সা) ইররাদ কর্রিয়াছেন : "কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য ইহাই यথেষ্ট বে মানুষ তাহার প্রতি তাহার দীন ও দুনিয়ার কারণে অभুनी প্রদর্শন করে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে সংক্রক্কণ করে সে বাঁচিয়া থাকে। আল্काহ্ ত‘আলা তাহার সূরত ও আকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন না, দৃষ্টি দান করেন তাহার অন্তরও আমল সমূহের প্রতি" ইসহাক ইব্ন বাহনূল (র) ..... হযরত জাবির ইব্ন আদ্মুল্নাহ

## তাফসীরেরে ইবনে কাছীর

（রা）．．．．．হইতে মারফৃক্রপে হাদীসটি অনুর্রপ বর্ণিত। হযরত হাসান（র）হইতে มুরসানর্রপপও অনুর্রপ বর্ণি।

হযরত হাসান বাসরী（র）－কে বলা হইল，আপনার প্রতিও যে অসুলী দ্ঘারা ইশারা করা হয়？তিনি বনিলেন，হাদীলের দ্মারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে，দীনের ব্যাপারে বিদ্＇＇অত অবলম্মন করিবার কারণে যাহার প্রতি ইশারা করা হয় এবং দুনিয়ার ব্যাপারে পাপাচারের কারণে যাহার প্রতি ইশারা করা হয়। হযরত আনী（রা）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন，च্যাতি অর্জন করিতে চাহিবে না। আর প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নিজকে উ゙দ্র করিও না，ইল্ম হাসিল কর এবং আய্মগোপন কর। আর নীরব থাক নিরাপদ থাকিবে। নেক ও সৎলোকদিগকে সত্তুষ্ট রাখিবে এবং অসৎ লোকদিপ্কে ঘৃণা করিবে। ইব্রাহীম ইব্ন আদহাম（র）বলেন，প্রসিদ্ধি অন্ষেষণকারী আল্লাহ্র অলী হইতে পারে না। আইউব （র）বলেন，আল্লাহ্ যাহাকে বন্شু রাথথন，সে এতই আহহহগোপন করিয়া থাকে যে মানুষকে তাহার ঘর চিনাইতেও পস্দ করে না।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী（র）বলেন，ハ্যই ব্যক্তি আল্লাহরকে ভালবাসে তাহাকে মানুষ চিনিতে পারুক সে তাহ পসন্দ করে না। সিমাক ইব্ন সালামাহ（র）বলেন，তোমার দীন নিরাপদ থাকূক，यদি তুমি ইহা পসन্দ কর তবে মানুষ্যে সহিত পরিচিতি কম ঘটাও। আবুল আनীয়া（র）－এর অভ্যাস ছিল，যখন তাঁহার নিকট তিন হইতে অধিক লোকের সমাবেশ घটিত，তখন তিনি মজলিস ইইতে উঠিয়া যাইতেন। আলী ইব্ন জাদ （র）আবূ রিযা（র）হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন，একবার হযরত তালহা（র）তাঁহার সহিত লোকের ভিড় দেখিয়া বনিলেন ：ذبـاب ط－مـع وفـراش النـار লোভী মাছিও আাুনের পত্।

ইব্ন ই亡্রীস（র）．．．．．সাनীম ইব্ন হানयালা（র）ইইতে বর্ণিত। তিনি বনেন، একবার আমরা কিছ্ম লোক আমার পিতার পার্বে বসিয়াছিলাম，এমন সময় হযরত উমর ইবনুল খাতাব（রা）কোড়া হাতে করর্রিয়া তাহার উপর চড়াও হইলেন। এবং তিনি বললেন，ইহ ত অनুসারীর জন্য লাঞ্ৰন্নার কারণ এবং যাহার অনুসরণ করা হয় তাহার জন্য ফিৎনা। ইব্ন আওন（র）．．．．．হাসান（রা）হইতে বর্ণনা করেন，একবার কিছू লোক হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ（রা）－এর সহিত চলিতে লাগিল，তখন তিনি বলিলেন，আল্gাহ্ কসম যদি তোমরা আমার গোপন বিষয় জানিতে，তবে তোমাদের মধ্য হইতে দুইজনও আমার অনুসরণ করিতে না। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ（র）বলেন，আমরা আইউব（র）－এর সহিত মজনিসের নিকট দিয়া অত্ক্রিম করিলে যদি তিনি সাनाম করিতেন তবে মজসিলের লোকেরা কঠঠারভবে উহার উত্তর দিত। ইহা একটি নিয়মিত ইইত। আদ্দুর রাচ্জাক（র）মা＇মার（র）হইতে বর্ণনা করেন আইউব（র）লন্বা জামা

পরিধান করিত্ন, এই বিষয়ে লোকজন তাহার সমালোচনা করিলে তিনি বলিলেন, পূর্বকালে লম্বা জামা পরিধান করিলে উহা নামের কারণ ছিল, কিন্তু আজকাল তো ছোট জামা পরিধান করিলেই নাম হয়। একবার তিনি রাসূলুল্ধাহ্ (সা) জুতার নমুনায় একজোড়া জুতা তৈয়ার করিলেন এবং কিছু দিন উহ্হ ব্যবহার করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং তিনি বলিলেন, আজকাল এই ধরনের জুতা লোকেরা পরিধান করে না। ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র) বলেন, না তো অতি উচ্চমানের পোশাক পরিধান কর আর না এত নিম্নমানের পরিধান কর যাহা দেখিয়া আহম্মক লোকেরা ঘৃণা করিতে গুরু করে। সাত্তরী (র) বলেন, আমাদের সালাফগণ এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করা অপসন্দ করিতেন, যাহার প্রতি মানুষ দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে থাকে। আর অতি নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করাও পসন্দ করিতেন না, যাহার প্রতি মানুষ তাচ্ছিলের দৃষ্টিতে তাকায়। খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... হাম্মাদ সূত্রে আবূ হাসানাহ (রা) হইতে বণির্ত। তিনি বলেন, একবার আমরা আবূ কিলাবার নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট অনেকগুলি কাপড় পরিধান করিয়া এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, এইর্পপ আহন্মক হইতে তোমরা দূরে থাকিবে। হাসান (র) বলেন, কিছू লোক এমনও আছে যাহাদের অন্তরে অহংকার পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহারা পোশকের দ্বারা নম্রতা প্রকাশ করে। একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলিলেন, তোমাদের ইইল কি? তোমরা পোশাক তো পরিধান করিয়াছ, রাহিব ও আল্লাহ্ ওয়ালাদের, কিন্তু তোমাদের অন্তরে হিংসা বাঘের মত। পোশাক চাই তোমরা শাহী পোশাকই পরিধান কর, কিন্ত্র তোমাদের অন্তরকে আল্লাহ্র ভয়ে কোমল কর।

## সৎ চরিত্র

আবূ তাইয়াহ (র) ..... হযরত আমাস (রা) ইইত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আতা (র) ..... হযরত ইব্ন ওমর (র) হইতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্মাহ্
 বলিলেন : أحسَنه خُلقـا "याशার চরিত্র সর্বাপেক্ষ উত্তম"। নূহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (র) ..... সাবিত (রা) সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফৃ<্রপে বর্ণনা করেন রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বান্দা তাহার উত্তম চরিত্রের বদৌলতে আখিরাতের বহু মর্যাদা ও সম্মান লাভ করিবে অথচ সে ইবাদতের দিক হইতে দুর্বল। আর একজন আবিদ ব্যক্তি তাহার অসৎ চরিত্রের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সায়্যার ইব্ন হারূন (র) ..... হুমাইদ (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূণে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন কাছীর——৬ (৮ম)

রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করিয়াছে"। হযরত (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

"বান্দা তাহার সৎ চরিত্রের বদৌলতে রাত্রের নামাयী ও দিনের রোযাদারের মর্যাদা লাভ করে"। ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, আবূ মুসলিম আব্দুর রহমান ইব্ন ইউনুস (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (রা) হঁইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্মাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, "অধিক কোন বস্তু মানুষকে বেহেশতে দাখিল করিবে"? তিনি বলিলেন, "তাক্ওয়া ও সৎচরিত্র"। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাস করা হইল, অধিক কোন বস্তু মানুষকে দোযখে নিক্কেপ করিবে? তিনি বলিলেন, "মুখ ও লজ্জাস্থান"। উসামাহ ইব্ন শরীফ (র) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্দাহ্ (সা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় চতুর্দিক হইতে বেদুঈন লোকেরা তাহার খিদমতে উপস্থিত হইল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম কোন বস্তু দান করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, উত্তম চরিত্র।

ইয়ালা ইব্ন সিমাম (র) ..... উম্মে দারদা (র) আবূ দারদা (রা) হইতে মারফূর্পপে বর্ণিত। ঢাঁহারা বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"কিয়ামত দিবসে মীযানে উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী অন্য কোন আমল হইবে না"। হযরত আতা (র) ..... উম্মে দারদা (রা) অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাসর্রক (র) আব্দুল্নাহ ইব্ন আম্র (র) হইতে মারফূকূপে বর্ণনা করেন ঃ
"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম"। আব্দুল্মাহ ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... ও হাসান ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : "আল্লাহ তা‘আলা উত্তম চরিত্রের বদৌলতে বান্দাকে ঠিক তদ্রুপ সাওয়াব দান করেন, যেমন আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী ব্যক্তি সাওয়াব দান করেন"। মাকহুল (র) আবূ সা‘লাবা (র) হইতে মারফূরূপ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "আমার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি হইল সে, যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি এবং বেহেশতে আমার নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী ইইল যে, যাহার চরিত্র খারাপ। কর্কশ ও বদ যবান"। আবূ উওয়াইস (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির-এর সূত্রে জাবির (রা) হইতে মারফূকূপে বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমি কি তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিব না যে, কামিলও পরিপৃর্ণ মু’মিন কে? কামিল মু’মিন হইল সেই ব্যক্তি যাহার চরিত্র উত্তম, যে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া বসবাস করে। লাইস (র) বকর ইব্ন আবূল ফুরাত (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্মাহ্ তা‘আলা যাহার সৃষ্টি ও চরিত্র উত্তম করিয়াছেন আঞুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে না। আব্দুল্লাহ ইব্ন গালিব হাদ্দানী (র) ..... আবূ সাঈদ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

## خَصـلتَان لا يـجتمــُـان فـى مـؤمـن البُخل وسـوء الخُلق -

"দুইটি স্বভাব মু’মিনের মধ্যে একত্রিত হইতে পারেন, কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র"। মাইমুন ইব্ন মিহ্রান (র) রাসূলুল্নাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিন্িি বলেন : "খারাপ চরিত্র অপেক্ষা অধিক বড় গুনাহ আল্লাহ্র কাছে আর একটিও নাই,"সৎচরিত্র গুনাহকে বিগলিত করিয়া দেয়। যেমনি সূর্য শক্তও কঠিনকে বিগলিত করিয়া দেয়। খারাপ চরিত্র নেকআমল সমূহকে ঠিক তেমনভাবে নষ্ট করিয়া দেয় যেমন ছিরকা মধুকে করিয়া দেয়"। আব্দুল্লাহ ইব্ন ইদ্রীস (র) ..... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা মানুষকে এত মাল দিতে সক্ষম নও যে তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু হাস্যোজ্ট্রল মুখে বাক্যালাপ ও উত্তম চরিত্র তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারে। মুহাশ্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, উত্তম চরিত্র দীনের সাহায্যকারী।

## অহংকারের নিন্দা

আলকামাহ (র) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে মারফূর্ণপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইর্াাদ করেন ঃ


সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে আর সেই ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। ইব্রাহীম ইব্ন আবূ আবালাহ ..... আব্দুল্মাহ ইব্ন আমৃ্ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : "যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাকে দোযখের মধ্যে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিবেন"। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত সালামা (র) হইতে মারফূকূপে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছ্ছন ঃ কোন মানুষ অহःকার করিতে করিতে এত চরমে পৌছিয়া যায় বে আল্লাহ্ তাহাকে অবাধ্য অহহক্রীরদের দলভূত্ত করিয়া দেন। অতঃপর অবাদ্যদের উপ্যাগী শাস্তি তাহাকে দান করেন।

মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) স্ধীয় সিংহাসনে ঊপবিষ্ঠ ছিলেন, তখন তাঁার দরবারে দুই নক মানুষ ও দুই নক্ষ জিন্ ছিল। তাহাদরর সকলকে সহ সুলায়মান (আ)-এর তখ্ত উর্ধগগনে ছूটিয়া চলিল এবং এত ঊর্ধে পৌীছিয়া গেল। সেখান হইতে আসমানের ফিরিশতাদর তাস্বীহ ఆনা গেল। অতঃপর তাহার তথ্ত পুনরায় নিচে প্রত্যাবর্ত্ন্- করিল এবং এত নিচে আসিয়া পৌছিল বে সমুদ্রের পানির সহিত তাহার পাও ঠেকিল। এমন সময় হयরত সুলায়মান (আ) একটি গায়েবী শক্দ ఆনিতে পাইলেন, "यদি ঢোমার অন্ঠরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান থাকিত তবে যত উর্ধে তুমি পৌীছিয়া ছিলে উহার চইইতেও অধিক নিল্লে ঢোমকে ধসিয়া দেওয়া হইত। আবূ খায়সামা (র) ...... আनाস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার হযরত आবূ বকর (রা) মানব সৃষ্টির উল্লেখ কর্য়া বক্তৃত করিতেছিলেন, তিনি তাহার বক্তৃতায় বলিলেন : মানুষ তে এত তুচ্ছ বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা পেশাবের স্থান দিয়া নিগৃত হয়। কथাটি তিনি এমন ভংগিতে বলিলেন বে, উशা শ্রবণ করিয়া সমবেত লোকজনের ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল। হযরত শা'বী (র) বলেন, ভেই ব্যক্তি দুইজন মানুষকে হত্যা করে সে যানিম অবাধ্য। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেনঃ

" হে মূসা! তুমি আমাকে ত্দ্রু হত্যা করিতে চাহিতেছ। বেমন তুমি গত্কল্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছছ তুমি তে যেন পৃথিবীতে যালিম ও অবাধ্য হইতে চাহিতেছ"। (সূরা কাসাস : ১৯)

হাসান (র) বলেন, আর্চ্য বে মানুম দ্রননিক দুইবার করিয়া নিজ হఁ্লে তাহার পায়খানা পরিষ্কার করে, ইহা সর্তে লে অহংকার কর্রে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী মহান আল্লাহ্র মুকাবিলা করিতে প্রষ্टুত হয়। খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি পৃথিবীকে মানুমের মলদ্যার হইতে নির্গত বস্যুর সহিত তূল্যতা করিতেন। মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আनী (র) বলেন, "যাহার অন্তরে ভেই পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করিবে সে সেই পরিমাণ স্বল্প বুদ্ধির অধকারী হইবে"। ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) বলেন, "সিজ্দার সহিত অহংকার এবং তওওীদদর সহিত নিফাক একত্রিত হইতে পারে না"। একবার হযরত তাউস (র) ..... হযরত উমর ইবৃন আবদুল আজীজ (র)-কে তাঁহার খিলাফ্তের পৃর্বে দর্প্পে সহিত তাহাকে বলিতে দেথিয়া ঢাঁহার এক

পার্শে অসুলী দ্বারা থ্থেচ দিয়া বলিলেন, যাহার পেট ভরা মলমূত্র, তাহার এমন ভংগিতে চনা উচিৎ নহে। ইহাতে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আयীय (র) লজ্জিত হইয়া বলিলেন, চাচ! আমার প্রতি অংগে-প্রতংগে আঘাত কর্রিয়া করিয়া আমাকে অই ভংগিতে বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছছ। অবশেবে আমি এই ভংপিমায় চলিঢে শিখিয়াছি। আবূ বকর ইব্ন আবদ্ দুনিয়া (র) বলেন, বনূ উমাইয়া তাহাদের সন্তানদিগকে মারিয়া মারিয়া দপ্পের সহিত চলিবার বিশেষ ভংগিতে চলিতত শিক্ষ দিত।

গর্ব
ইব্ন আবূ লায়লা (র) ..... আবূ বুরায়দা (র)-এর সূত্রে বুরুায়দা (র) হইতে মারফৃক্木পপ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছনঃ "বেই ব্যক্তি গর্বডরে তাহার কাপড় টানিয়া টানিয়া চলে, আল্লাহ্ ত'অালা তাহার প্রতি অনুগ্রহের সহিত দৃষ্ঠিপাত করিবেন না"। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন উমর'. (র) হইতে মারফূফ্রপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্দদ ইব্ন বাক্কার (র) ..... হযরতত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছছনঃ "আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্ঠিপাত করিবেন না বে তাহার চাদর টানিয়া চলে। একদা এক ব্যক্তি जাহার দুইটি চাদর পরিধান করিয়া আঘ্ঘহারা হইয়া বড়ই দর্পের সহিত চলিতে ছিল, এমন সময় আল্gাহ্ ত'অলা তাহাকে যমীনে ধসিয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে ধসিতেই থাকিবে"।
.r.



## 



অনুবাদ ：（২০）তোমরা কি দেখ না বে আল্লাহ আকাশমત্ভলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমষ্ত তোমাদিগের কন্যাণে নিয়োজিত কর্নিয়াছেন এবং তোমদিগের পতি তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুণ্থহ সশ্পুর্ণ কর্রিয়াছছন？মনুষ্রে মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্বc্ধে বিত্ধ করে। ঢাহাদিগের না আছে পরনির্দেশ আর না আছে কোন দি介িমান কিতাব।（২১）উহাদিগকে যখন বলা হয়，আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন ঢহা অনুসরণ কর। উহারা বনে，আমরা আমাদিগের্র পিত্থুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি，ঢহারই অনুসর্ণ কর্রিব। यদি উহাদিগকে জ্রनন্ত অগ্মির শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি？

তাফসীর ：আল্লাহ् ত＇অালা তাঁহার বান্দাদিগকে যেই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন，উল্লেখিত আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। আসমানের নক্ষত্রপুख তাদের সেবায় নিয়্যাজিত করিয়াছেন，দিবা নিশেতে তাহারা উহা হইতে আলো লাভ করে। ইহা ছড়া মেঘমালা হইতে বৃষ্টিন পানি পায়，বরফ এবং শীলা ও আকাশ হইতে তাহারা লাড করে। এবং আসমানকে তাহাদের জন্য একটি সংর্রক্ষিত ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। यমীনকেও আল্লাহ্ তাহাদের সেবায় নিয্যোজিত করিয়াছেন। যমীনে তাহারা বসবাস করে। যগীনে সৃষ্ট নদ－নদী ও খাল বিল তাহাদেরই কন্যাণণ। গাছপালা，ফল－মূল ও নানাবিদ ফসলাদি তাহাদের সেবা করিয়া যাইতেছে। আল্মাহ্ ত＇আলা তাহাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নিয়ামত দান করিয়াছেন। রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাহাদের অন্তরে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীভূত করিয়া ঈমানের দৌলত দান করিয়াছেন। কি্ট্রু তবুও কিছু লোক তাওহীদ রিসালাত সম্পর্কে অনর্থক কলহে লিঙু। কোন দলীল প্রমাণ ছড়ই তাহারা ঝাগড়া বিবাদ করিয়া যাইতেছে। ইর্শশাদ হইয়াছে：


আর মানুষ্রের মধ্যে হইতে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা জ্ঞান বুদ্ধি সঠিক



  আমাদের বাপদাদাকে পাইয়াছি। অর্থাৎ তাহাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু তাহাদের জন্য দনীল য্যাপ্য নহে। আল্নাহ্ ত＇অানা বনেন ：

তাহাদের পিতৃপুরুষ যদিও কিছুই না বুঝে আর তাহারা যদিও হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও তাহাদেরই তাহারা অনুসরণ করিবে? এখানে ইরশাদ ইইয়াছে :

যদিও শয়তান তাহাদের বাপদাদাকে দোযখের শাস্তির প্রতি আহবান করে, তবুও কি তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে?




অনুবাদ : (২२) यদি কেহ সєকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহৃর নিকট আত্রসর্মপণ করে
 ইখฺতিয়ার্।। (২৩) কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী बেন ঢোমাকে ক্লিষ্ট না করে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাহাদিগকে অবহিত কর্রিব याহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্থক্ধে আাল্লাহ সবিলশষ অবহিত.। (২৪) आমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ডোগ কর্রিতে দিব স্বল্পকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ কর্রিতে বাধ্য করিবে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, ব্যই ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্র সত্তুট্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে ঢাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেও শরীয়াতের অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে।
 আল্লাহ্ তাহকে শাস্তি দিবেন না।

 ৰে মুহামদ! তোমাকে দুঃখ না দেয়। আল্লাহ্র নির্ধারণ তাহাদের মধ্যে অবশাই বাস্তবায়িত হইবে।
 তখন তিনি তাহ্হাদিগকে উহার শাস্তি দিবেন।
 কथা জানেন। অতএএ তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না।
 তাহার্দিগকে ভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি ত্তাহািগকে কঠিন শাস্তিন মধ্যে जবস্থান করিতে বাধ্য করিব। বেমন অনাত্র ইরশশাদ হইয়াছছ :


যাহারা আ|্লাহহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাহারা সফল হইবে না। পৃথিবীতু ইহা অল্পদিনের ভোগ বিলাসের বস্ুু। অতঃপর আমার কাছেই তাহাদের প্রত্যাবর্ত্ন ঘটিবে অনন্তর আমি তাহাদের কুফরের কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। (সূরা ইউনুস : ৬৯-৭০)

##  

## 

অনুবাদ : (২৫) ডूমি यদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমড্ডনী পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা নিচ্য়ই বলিবে, আল্লাহ্। বল, প্রশংসা আল্লাহর। কিম্ম উহাদিগের অধিকাংশই জানে না। (২৬) আকাশমভ্ভনী ও পৃথিবীত যাহা কিছू আছে তাহা আল্লাহরই । আল্লাহ তিনি অভাবমুক, প্রশংংসাহ্হ।

তাফসীর ः আল্লাহ্ ত'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকর্রা ইহা জানে যে আল্লাহ্-ই আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্ত, ইহাতে তাহার কোন শরীক নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্, সহিত অনাকে ইবাদতে শরীক করে। ইরশাদ হইয়াছে :

यদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আসমানসমুহ ও যমীনকক সৃষ্টি করিয়াছে কে? তবে তাহারা অবশ্যই বনিবে আল্লাহ্। তুমি বল, সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী

আল্মাহ। কারণ তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আল্লাহ্-ই সকলের সৃষ্টিকর্তা।
 আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

आসমানসমুহ ও यমীনে অবস্থিত সকল বস্তুর মালিকই একমাত্র আল্লাহ।
 সকল বস্তুই তাহার মুখাপেক্ষী। সকল বস্তু সৃষ্টি করায় তিনি প্রশংসিত। বস্তুত তিনি সকল ক্ষেত্রেই প্রশংসিত।




অনুবাদ : (২৭) পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র ইহার সহিত यদি আরোও সাত সমুদ্র যুক্ত হইয়া কালি হয়, তবুও আন্লা হ্র বাণী নিঃশেষ इইবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তোমাদিগের সকলের সৃষ্টি ও পুনর্থু্খান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনর্তু্থানেই অনুরূপ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্, তা‘আলা স্বীয় বড়ত্, মহত্ব, তাঁহার সুমহান গুণাবলী এবং তাঁহার ঐ সকল কলেমাં সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা গণনা করা, উহার হাকীকত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ




ইব্ন কাছীর—৮৭ (৮-ম)

## ইরশাদ হইয়াছে :


"সারা পৃথ্বীর বৃফ্ম দ্মরা यদি কনম তৈয়ার করা হয় এবং সকন সমুদ্রের পানি यদি কাनि হইয়া যায় এবং আরো সাতটি সমুদ্র উহার সহিত মিলিত হইয়া উহার পানি ও কালি হয় এবং ঐ কালি দ্রারা আল্নাহ্র ঐ সকন কালিমা লিপিবদ্ধ করা হয়, যাহা আল্নাহ্র মহত্ণ ও ওণাবনী প্রকাশ করে, তবে উহা লিখিতে লিখিতে সকল কলম जাংগিয়া যাইবে এবং সমুদ্দের সকন কানি শেষ হইয়া যাইবে, কিত্ু অাল্লাহ্র ఆণাবনী শেষ হইবে না এবং ৩্ণাবनী প্রকাশকারী কলেমাসমূহও লেষ হইবে না"। প্রকাশ থাকে বে, 'সাত’ সংখ্যাটি আধিক্য বুবাইবার জন্য উল্নেথ করা হইয়াছে। সাত সংখ্যায় সযুদ্রকক সীমিত করিবার উল্দ্দে্যে ইহা উল্লেখ করা হয় নাই। এমন সাতটি সমুদ্রেরও অস্তিস্ত নাই যাহা সারা বিশ্বকে বেষ্ধেন কর্রিয়া রাখিয়াছে। এই সম্পর্কে বেই ইসমাঈনী র্রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, উহা আমরা নিচ্চিতভাবে মানি না আর উহা অমান্যও করি না। বরং নীরবতা অবলম্বন করি। আা্gাহ্ অনাত্র ইর্নশাদ করিয়াছেন :

"হে নবী! তুমি মোষণা কর, আমার প্রতিপালকের ওুাবলী লিখিবার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের তণাবলী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেই সমুক্র্র কালি শেষ হইয়া যাইবে, যদিও উহার সাহাयার্থে অনুক্রপ আরো সমুদ্র আমি
 সরুদ্র বুঝান উদ্দেশ্য নরে। বরং অনুকৃপ আরো যতো পাল⿵冂 কাঁলি হউক থাকে। আল্লাহ্র কালেমাও তুণাবলী লিথিয়া শেষ করা সষ্বব নহে।

হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ যদি ধারাবাহিকভাবে লিখাইতে ওরু করেন বে, আমার এই নির্দেশ, আমার এই নির্দেশ। তবে উহা লিথিতে নিথিতে সম্ত কনম ভাংগিয়া যাইবে, সমস্ত সমুর্রের পানি শেষ হইয়া যাইবে, কিষ্ুু আল্লাহ্র নির্দেশ শেষ হইবে না। কাতাদাহ (র) বনেন, একবার মুশরিকরা বলিল, আল্লাহ্র এই কালাম তো এক সময় শেষ হইয়া যাইবে। তখন তাহাদের এই কথার প্রতিবাদে অবতীর্ণ ইইল ঃ
 পরিণত হয় এবং পৃথিবীর সমুদ্রের সহিত আরো অনেক সমুদ্র ব্যাগ করিয়া যদি উহার

পানি কালিতে পরিণত হয় তবুও আল্লাহ্ বিশ্ময়কর বস্থু, তাঁহার শুণাবনীও জ্ঞান লিথিয়া শেষ করা সষ্বব নহে। হযর্তত রাবী ইব্ন আনাস (র) বলেন, সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় সমুদ্রের এক বিন্দু পানি সমতুল্য। সমুদ্রের পানি কালি হইলে পৃথিবীর গাছপালা কলম হইলে আল্লাহ্র কালেমাসমুহ ও তাঁহার ঞণাবলী লিখিতে निशিতে এক সময় উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিত্ুু আল্লাহ্র কালেমা সমূহ অসীম উহা কथনও শেষ হইবে না। আল্লাহ্র যथাযথ প্রশীস্সা করিত কেহ সক্ষম নহে এই কারণে তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেন। আল্লাহ্র মর্यাদা ঠিক তদ্রপ যেমন তিনি নিজেই বলেন, আর আমরা বেমন ঢাহার প্রশংসা করি তিনি উহার ঊর্ধে। বর্ণিত আছে, আলোচ্য আয়াতটি ইয়াহৃদীদের এক প্রশ্নের জবাবে নাযিল ইইয়াছিল। একবার মদীনার ইয়াহृদীরা রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিয়াছির, আল্লাহ্ ত'আলা বে আপনার প্রতি এই বে আয়াতটি নাযিল কর্রিয়াছেন :
 হইয়াহহ"। এই আয়াত দারা আপনার কাওমকে সম্ধোধন করা হইয়াছে না কি আমাদিগকে উদ্দেয্য কর্য়া বলা হইয়াছে? তথন রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইর্রশাদ করিয়াছছন : كلا كمـ অর্থাৎ তোমদের উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। তখন তাহারা বলিল, আপনার প্রতি বেই কিতাব অবতরণ করা হইয়াছে, উহাতে আপনি কি ইহা পাঠ করেন না বে, আমাদের প্রতি তাওরাত নাযিল করা হইয়াছে এবং তাওরাত অ্ৰন্থে সকন বিষয়ই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, আল্gাহুর জ্ঞানের মুকাবিলায় উহা অতি সামান্য, তবে তোমাদের জন্য যতট্টুকু যথেষ্ট উহাই তিনি নাযিন করিয়াছছে। অতঃপার আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নাযিন হইন !
 (র) হইতে ও" অনুর্রপ বর্ণিত। ইহা দ্বারা বুঝা যায় আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ মক্কায় নহহ। অথচ, ইহা মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।
 দিতে পারে এমন কেহ নাई। তাহার ইচ্মার বিপরীত করিতে কেছ সক্ষম নহে। তাঁহার সৃষ্টি নির্দেশ ও যাবতীয় কর্মকাত্ তিনি মহা থ্ঞজ্ঞানান । তাহার সব কিছুতেই তাঁহার মহা জানের প্রকাশ ঘটে।
 বে তোমাদের পক্ষে এতই সহজ বেমন এক ব্যক্তি পুনর্জীবিত করা তাহার পক্ষে এতই সহজ, বেমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করা ও জীবিত করা সহজ। তাহার পঙ্কে কঠিন বলিতে কিছু নাই।
 অস্তিত্ নাভের ইচ্ম করেন তখন তাহার এই নির্দ্রেশই यথেষ্ট,' 'হইয়া যা’ অমনি উহা
 ত'আলা কোন বস্রুর অস্তিতের জন্য কেব্বল একবার্রই নির্দেশ দান করেন আর তৎक্巾ণাৎ তা অস্তিত্ লাভ করে। দ্বিতীয়বার নির্দেশের অপপশ্চা করে না।
 শ্রবণ কর্রেন ও" তাহাদের সকলের কাণ দর্শন করেন"। অা্থাৎ সমস্ত সৃষ্বিকুলের কथাবার্ত ও কর্মকাও সহজেই শ্রবণ করেন ও প্রত্যক্ষ করেন। তাহার পক্ষে ইহা একই ব্যক্তির কথাবার্তা ও কর্মকাত শ্রবণ করা ও প্রত্যক্ষ করার ন্যায় সহজ। অনুরূপভাবে গোটা সৃষ্টিকুলের উপর তাহার পুর্ণ ফমতা রহিয়াছে। এক ব্যক্তির উপর যেমন তার পক্ষে ক্ষমতা প্রর়োগ করা সহজ, গোটা সৃষ্টিকৃলের উপরও তার পক্ষে ত্দ্রুপ ফম্া প্রয়োপ করা সহজ।


অনুবাদ : (২৯) তুমি কি দেখ না বে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র সূর্यকে করিয়াছেন নিয়মমধীন, প্রেকেকে বিচরণ করে নির্দিষ্ট কান পর্যন্ত, ঢোমরা याহা কর সে সশ্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত। (৩০) এই ঔলি প্রমাণ বে, অল্লাহ-ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পর্রিবর্তে যাহাকে ডাকে তাহা মিথ্যা। আল্লাহৃ তিনি তো সমুচ, মহান।

তাফস্সীর ঃ আब्वाহ् ত'অানা ইরশাদ করেন, তিনি রাত্রিকে দিবায় প্রবিষ্ট করেন। অর্থাৎ তিনি রাত্রের কিছু অং্শ দিন্নে মধ্ধ্যে দাখিল করেন। ফলে দিন দীর্ঘ হয় ও রাত্র ছেট হয়। এবং ইহ ইইয়া থাকে প্রীষকালে এই সময় দিন অতিবড় হয়। অতঃপর দিন

ছোট হইতে থাকে এবং ক্রমাबয়ে রাত্র দীর্ঘ হইতে থাকে এবং ইহা হইয়া থাকে শীত কালে।


আর তিনি সূর্यও চন্দ্রকে কর্মরত করিয়াছেন, প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। কেউ বলেন, একটি নির্দিষ্ট স্ছান পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। উভয় অর্থই বিওদ্ধ। প্রথম মতের প্রমাণ হিসেবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করা হয় । হযরত আরূ যার (রা)-কে একদা রাসৃনুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ بـا ابَا ذَر أتدرى اُــن تذهب هذا الثــــس ؟ قلت اللَه ورسـولـه أُعلم

হে আবূ यার! তুমি জান কি? সূর্य কোথায় গমন করে? আমি বলিলাম আল্ণাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানে। রাসূলूল্মাহ্ (সা) তখন বলিলেন ঃ উহ গমন করিতে থাকে এবং চলিতে চলিতে আরশের নিচে গমন করিয়া সিজ্দা করের, অতঃপর তাহার প্রতিপালকের কাছে পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, অতঃপর তাকে বলা হয় ব্রেখান হইতে তুমি आপমন কর্রিয়াছ ত্থায় প্রত্যাগমন কর।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) বনেন, আমার পিতা ..... ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্य দিবাকালে আসমানে তাহার গতিপথে প্রদক্ষিণ করে, যখন উহা অস্ত यায় তथন যমীনের নিচে ঘুরিতে থাকে এবং পূর্ব দিক হইতে উদয় হয়। তিনি বলেন, চন্দ্র ও অনুন্রপ প্রদক্ষিণ করে। সনদ বিঔদ্ধ।

 "তুমি কি জান না বে আল্নাহ্ ত'আना आসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল ব্ভুকে জানেন"। जর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সকল বস্থুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল বস্বুকেই জানেন। यেমন ইরশাদ হইয়াত্ :

মহান আन्नाহৃই সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুর্木প যমীনকে ও সৃষ্টি করিয়াছেন।
"আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহার নিয়ামতসমূহ এই কারণে প্রকাশ করেন বে, ইহার মাধ্যমে যেন তাহারা এই বাস্তবকে প্রমাণ কর্ততে পারে বে, তিনিই মহা সত্য আর তিনি ব্যতীত

যাবতীয় সব উপাস্য বাতিল", সব কিছু থেকে তিনি বে-নিয়ায। আর সব কিছুই তাহার মুখাপেক্মী। কারণ আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বব্তু তাঁহারই সৃষ্টি ও ঢাঁহার গোলাম। তাঁহার অনুমতি ছাড়া তাহারা একটি বিন্মুও নাড়িতে সক্ষম নহে। যদি সারা বিশ্বের সকলেই একত্রিত হইয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতেও চেষ্ঠা করে তবুও তাহানা তাহাতে সক্ষম হইবে না। এই কারণণই আল্ধাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ


ইহা এই জন্য বে আল্লাহ্ মহা সত্য আর আল্লাহ্ ব্যতিত যাহা কিছ্ম আছে সবই বাতিল। আল্লাহ্-ই মহামাহিম। তাঁহার থেকে বড় আর কেহ নাই। অবশিষ্ট সব কিছু তাহারা সম্মুথে তুচ্ম।





অনুবাদ ঃ (৩১) তুমি কি দেখ না যে, সমুদ্রে আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌयানতুনি বিচরণ করে, যাদ্রারা তিনি তোমাদিগকে ঢাঁহার নির্দেশনাবনীর কিছু প্রদর্শন করেন । ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে প্রচ্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য (৩২) যখন তরঙ্গ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘাচ্ছায়ার মত, তখন উহারা আল্লাহ্হকে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিষ্ট চিত্ত হইয়া। কিন্ত্র যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পৌঁছান তখন,উহাদের কেহ কেহ্ সরল পথে থাকে। কেবন বিশ্বাসঘাতক ও অক্তজ্ঞ ব্যক্তিই চাঁহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে ।

তাফ্সীর ঃ আল্वাহ্ ত'অালা ইরশাদ করেন, তিনি সגুদ্রেকে কার্যরত করিয়াহেন যেন উহাতে আল্লাহ্র নির্দ্রেশ তাহারই অনুুহে জাহাজ চলাচল করিতে পারে। সমুদ্র্ আল্ধাহ্ তাআালা যেন চালন শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, यদি ঐ শক্তি তিনি উহাতে সৃষ্টি না

করিতেন তবে কখনও উহাতে জাহাজ চনাচল করিতে পারিত না। এই কারূণে আল্ধাহ্
 নিদর্শনসমূহ দেখাইতে পারেন।
"অবশ্যই ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীী ও কৃতজ্ঞদের জন্য রহিয়াছে বহু নির্দশশ"। जর্থাৎ যাহারা দুঃখকধ্টে ধধu্যধারণ করে ও আরাম আয়েশে কৃতজ্ঞত প্রকাশ করে, তাহাদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে। বেমন অন্যত ইরশাদ হইয়াছে :
"আর যখন তোমরা সমুদ্রের মধ্যে বিপদের সম্মুঘীন হও, কোন সংকট স্পর্শ করে তখন আল্লাহ্ ব্যতিত সকন ইলাহ্ হারাইয়া যায়। একমাত্র তাহাকেই বিপদ হইতে ত্রাণকর্ত হিসাবেক মানিয়া নওয়া হয়"। আরো ইরশাদ হইয়াচে :
فَاذِا رَكِبْوْا فِىْ الْْثُلْ دِعْوُا اللَهَ مُخْلمِيْنَ ... التَ -
"আর যখন তাহারা জাহাজ্র আরোহণ করে, তখন তাহারা অকনিষ্ঠ হইয়া তাঁহকেই ডাকিতে তরু করে"।

"অতঃপর আল্নাহ্ যখন তাহাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া মুক্তি দান করেন, তথন তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংথ্যক তো মধ্যপথ অবলম্থন করে"। মুজাহিদ (র) বলেন, 'د পুনরায় কুফর করা অরষ করে। বেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছছ :

"যখन আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে স্থলে পৌছইয়া রক্ষা করেরেন তখ্খন তাহারা শিরক করিতে খরু করে"।
 (র) বে অর্থ বর্ণনা করিয়াছ্ছন আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই উদ্দেশ্য বেমন ইরশাদ হইয়ाহে :

"তাহাদর মধ্য হইতে কতক তো ন্বীয় সত্তার প্রতি অবিচারী আর কিছু সংখ্যক মধ্যপন্থ অবলম্বনকারী"। অত্র আয়াতে" ${ }^{\prime}$ অবলব্বনকারী"। আলোচ্য আয়াতেও একই অর্থ ইইতে পারে। যাহারা সমুদ্রের ভয়ার্ত অবস্থা ও অन্যান্য বিশ্ময়কর পরিস্থিতির সস্মুথীন হয় অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা

৬৯৬ তাফ্সীরে ইবনে কাছীর

তাহাদিগকে স্বীয় অনুপ্রহে ভয়ার্ত পরিস্থিতি হইতে মুক্কিদান করেন, তখন তো তাহাদের পক্ষ্ম আল্নাহ্র পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ও পূর্ণ একনিষ্ঠ হইয়া তাহার ইবাদত করা কর্ত্য ছিল অথচ কিছু সংখ্যক লোক মধ্যপথ অবলষ্থন করে, অবশিষ্ট লোক তাহার নাফর্রমনীীতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। অতএব আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে ধ্মক দিয়াছেন।
 প্রত্যেক চুক্তি ভংগকারী অকৃত্ঞ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করে।" "آلختَّا " जর্থ গাmার। আর
 الختر বলা হয়। এই जর্থ মুজহিদ, হাসান, কাতাদাহ ও মালিক (র) यায়িদ ইবৃন आসनাম (র) হইতে বর্ণিত আছে। আমর ইবৃন মা'দী কারব (র) বলেন ঃ
إنك لو ر أيت أبـا عمـرواً ملأت يدك من غدر وخترٍ -
 হইতে ختر অধিক মারাশ্মক।
" كفور " অর্থ, जকৃতজ্জ। বে ব্যক্তি নিয়ামতকে অস্বীকার করে বরং উহার কথাই ভूলिয়া যায়।


অনুবাদ : (৩৩) হে মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহৃর প্রতিশুতি সত্য। সুতরাং পর্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছ্হতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছ্রতেই আমার সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতিকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং আল্মাহ্র জন্য তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে ও কিয়ামত দিবসের বিপদকে ভয় করিতে

নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্থ্ৰৎ কিয়ামত দিবস এমন এক মহা সংকটময় দিবস যেই দিবসে কোন পিতা তাহার সন্তানের কোন কাজে আসিবে না।

কোন পিত यদি তাহার জীবনের বিনিময়েও তাহার সন্তানকে রক্ষ্ করিতে চায় তবুও তাহাতে সে ব্যর্থ হইবে। অনুরুপভাবে যদি কোন সন্তান তাহার পিতাকে স্বীয় জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করিতে চায় তবেও তাহাতে সে ব্যর্ণ হইবে। উহা গ্রহণ করা शইবে না।

## 

অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে পারল্লৗকিক জীবন হইতে নিল্লিপ্ করিতে না পারে। আর না যেন ধ্োকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহর সহিত ধ্োকা দিতে পারে। শয়ততন আদম সন্তানকে প্রত্শুতি দান করে তাহাকে দীর্ঘ আশায় লিপ্ত কর্রিয়া রাধে। ইश ব্যতিত লে আর কিছুই করিতে সক্ষম নহে। ইর্রশাদ হইয়াহছ :

"শ‘য়তান তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করে এবং দীর্ঘ আশায় আশাম্বিত করে। কিত্রু শয়তান అধু ধ্রোকা ও প্রতারণার ওয়াদাই কর্রিয়া থাকে"। (সুরা নিসা ঃ ১২০)

ওহ্ব ইব্ন মুনাক্মিহ (ঞ) বনেন, হযরতত উयাইর (আ) বলেন, যখন আম্মি আমার জাতির বিপদ দেথিতে পাইলাম, তখন আমি অতিশয় চিন্তিত হইলাম, আমার চক্ষু ন্দ্রি উড়িয়া গেন, আমার প্রতিপানকের কাছে আমি অতিশয় কাকুতি মিনতি কর্রিয়া রোদন করিতে নাগিলাম, সালাত পড়িলাম ও সাওম পালন করিলাম। একবার আমি কাকুতি মিনতির সহিত কাদ্দিতে ছিলাম, এমন সময় একজন ফিরিশি্ত আমার নিকট আগমন করিলেন, তখন আমি তাঁशকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আঘ্ম বলুন তো, নেকবান্দগণ কি অসৎ লোকদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপার্রিশ করিবেন? জাবাবে ফিন্রিশ্ত বলিলেন, কিয়ামত দিবস ইইল সঠিক বিচার দিবস, পরম মেহেরবান আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিত সে দিন্ে কাহারও পক্ষে কোন কथা বলিবার অনুমতি থাকিবে না। তবে পিতার অপরাধে পুত্রকে, পুত্রের অপরাধে পিতাকে, এক ভাইল্যের অপরাধে অন্য ভাইকে এবং মনীবের অপরাধ্ গোলামকে পাকড়াও করা হইবে না, কেইই কাহারও চিত্তা ভাবনা করিবে না। কেহ কাহারও প্রতি অনুপুহও করিবে না। প্রত্যেকেই ভীত সন্রন্থ হইবে। প্রক্যেকেই নিজ নিজ চিত্জায় কাঁদিতে থাকিবে। এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোঝা বহন করিবে, অন্যের পাপের বোঝা বহন করিবে না। রিওয়াত্যেতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।



অনুবাদ ঃ (৩৪) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লার নিকট রহিয়াছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবের চাবী সমূহের উল্লেখ করিয়াছ্নে, যাহা তিনি ব্যতিত আর কেহ জানে না। তিনি কাহাকেও অবহিত করিলেই কেহ জানিতে পারে। কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক সময় সম্পর্কে কোন রাসূল অবহিত নহেন আর কোন আল্লাহ্র র ত নৈককট্যলাভকারী ফিরিশ্তাও অবহিত নহেন।
 বৃষ্টি বর্ষণের সঠিক সময় আল্লাহ্ ব্যতিত কেহ অবগত নহে। অবশ্য বৃষ্টি বর্ষণের জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ যখন ইহার জন্য হুকুম করা হয় তখন তাহারা জানিতে পারেন এবং তাঁহার মাখলূকের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অবহিত করেন। অনুর্প মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান সৃষ্টি করিবেন না কন্যা সন্তান তাহাও তিনি ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা‘আলা যখন নর কিংবা নারী সৎ কিংবা অসৎ হইবার হুকুম করেন তখন এই কাজের জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ জানিতে পারেন। আর তাহারা ও জানিতে পারেন যাহাদিগকে আল্মাহ্ জানাইবার ইচ্মা করেন। অনুরূপ আগামিকল্য দুনিয়া কিংবা আখিরাত বিষয়ক কে কি উপার্জ্রন করিবে তাহাও কেহ জানিতে পারে না।

আর কে কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিবে উহা ও কেহ জানে না। কেছ ইহা জানে না যে সে তাহার নিজস্ব শহরে মৃত্যুবরণ করিবে না কি অন্য শহকে মৃত্যুবরণ করিবে।
 শরীফে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়কে হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যায়িদ ইব্ন হুবাব (র) ..... বুরায়দা (র) হইতে বর্ণিত
 لل山l পাঁচটি বিষয় এমন যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। ইরশশাদ হইইয়াছে :


"আল্মাহ্র কাছেই রহহিয়াছে কিয়ামত দিবসের সঠিক ইল্ম। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃগর্ভে কি আছে তাহাও তিনিই জানেন। কেই ইহা জানে না যে সে আগামিকল্য কি উপার্জন করিবে। আর কোন স্ছানে মৃত্যুবরণ করিবে সে তাহাও জানে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা জ্ঞানী ও সবিশেষ অবহিত"। হাদীসটির সনদ বিশ্ধ্ধ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত ইব্ন্ উমর্র (রা) হইতে বর্ণিত তিनि বলেন, রাসলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مفَاتح الغُيبب خمس لا يــلمهـن山। घ்! গায়েবের চাবী পাঁচটি যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। অতঃপর তিনি


ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে ইস্তিস্কা অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ ফিরয়াবী (র) সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এই সূত্রে তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন।

তাফসীর অধ্যায়ে তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... হযরত আব্দুল্মাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

انَّ اللَّهُ عِنْدْ عِلْمُ السِّاعَةُ

ইমম আহমাদ (র) গুন্দার (র) ..... ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলিয়াছেনঃ আমাকে সব কিছুর চাবি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাঁচটি জিনিষের চাবি নহে তাহা একমাত্র আল্লাহৃর হাতে। কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে, তাহার সঠিক জ্ঞান আল্নাই জানেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃগর্ভে কি আছে তাহা তিনি জান্নন, আগামীকালকে কি উপার্জন করিবে তাহা তিনি জানেন এবং কোথায় কোন স্থানে কে মারা যাইবে তাহা আল্লাহ্ জানেন, নিশয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন ও খবর রাথেন।

## হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)
 নবী (সা)-কে প্রত্যেক বস্তুর চাবি দেওয়া হইয়াছে। দেওয়া হয় নাই কেবল পাঁচটি বিষয়ের চাবি। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :

## 

ইমাম আহমাদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন জাফ্র (র) ..... আমর ইব্ন মুররাহ (র) হইতে ও অত্র সূত্র্র অनুর্রপ বর্ণना করিয়াছছন। তবে এই সূত্রে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা কয়িাছেন, আদ্মুল্না ইব্ন সানামাহ (র) বলেন, আমি আদ্মুল্াহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্gাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, প্্চাশেরও অধিক বার ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি আমর ইবৃন মুরুরাহ (র) হইতে ও অত্র সৃত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েততির সনদ হাসান এবং ইহা আসহাবে সুনান এর শর্ত মুতাবিক। তবে ঢাঁহারা হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

## হযরতত আবূ হুরায়রা (রা) হইচে বর্ণিত হাদীস

আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীর প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বনেন, ইসহাক (র) ..... হযরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূনুন্ধাহ্ (সা) মানুষ্ের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁার নিকট পায়ে হাঁটিয়া উপস্থিত হইন। অতঃপ্র লোকটি রাসূলাল্মাহ্ (সা)-কে জিঞ্ঞাসা করিল, ইश রাসূলাল্ধাহ্! ঈমান কি? তিনি বলিলেনঃ

## 

তুম্মি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে, তাহার ফিরিশিশ্তাগণণর প্রতি, তাঁহার প্রেরিত কিতাব সমূহের প্রতি, তাহার রাসূনগণের প্রতি তাঁার সহিত সাক্ষতের প্রতি ঈমান আনিবে আর ঈমান আনিবে পুনরুথানের প্রতি। ইহার পর ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম কাহাকে বলে? জবাবে তিনি বলিলেন :


ভুমি আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাহার সহিত কোন বস্তুকে শরীীক করিবে না, সালাত কা<্যেম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে ও মাহে রমাযানের সাওম রাখিবে। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ইহ্সান কাহাকে বলে? তখন তিনি বলিলেন :
"ইহসান হইন, তूমি আল্নাহ্র ইবাদত এমনভাবে করিব ভ্যে, তুমি তাঁাকে দেখিত্ছ, यদি তাহাকে তুমি নাও দেখ তিনি তো তোমাকে দেখিত্তেন। অতঃপরর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্ধाহ!! কিয়ামত কবে সংঘটিত ইইবে? তিনি বनिनেনः

অধিক জানে না। তবে আমি তোমাকে. উহার আলামত বলিয়া দিতেছি। যখন বাঁদী তাহার মনীব প্রসব করিবে, ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। (অর্থাৎ মাত্যের সহিত যখ্ তাহার সন্তান বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, তখন বুঝিতে হইবে কিয়ামত আসন্ন।) আর যখন ঐ্ৰকল লোকের নেতৃত্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহারা এক সময় পরিষানের জন্য কাপড়ও জুতা হইতেও বঞ্চিত ছিন। ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। ভে কয়ীটি বিষয় আল্লাহ্ ব্যত্তিত আর কেহ জানেনা কিয়ামত সংখটিত হইবার সঠিক সময়ও তাহার অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর তিনি পাঠ কর্রিলেন :

ইश শ্রবণ করিয়া লোকটি চলিয়া গেলে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) সাহাবায় কিরামকে বनিলেন, লোকটিকে ফিরাইয়া আন। ঢাঁহরা তাঁহাকে ফিরাইয় আনিতে বাহির হইলেন। কিত্তু তাহারা বাহিরে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তিনি হযরত জিবৃরীন (আ) ছিলেন। তিনি মানুযকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি ঈমান অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছছন। এবং ইমাম মুসলিম (র) একাধিক সূত্রে আবূ হাইয়ান (র) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ে বুখারী শরীীক্ফর 'শরাহ্' গ্রন্থে ম্ববিস্তারে আলোচনা কর্রিয়াছি। তথায় আমরা হযরত উমর (রা) কর্ত্ক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস ও বর্ণনা করিয়াছি।
হযরত ইব্ন আষ্কাস (রা ) হইতে বর্ণিত হাদীস
ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ নসর (র) ..... হयরত অবদুল্নাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রকবার রাসূনুল্নাহ (সা) এক মজলিসে বসিলেন, এমন সময় হযরত জিবৃরীন (আ) তথায় আগমন করিলেন। তিনি রাসূলूল্নাহ্ (সা)-এর সম্যুখে তাহার উভ্য হাত ঢাঁহার উর্পুফ্যের উপর রাখিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলাম কি? রাসুলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন :


ইসলাম হইন, তুমি তোমার সন্তাকে আল্লাহ্র অনুগত করিয়া দিবে আর সাক্ষ্য দিবে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তাহার কোন শরীক নাই আর মুহাম্মদ (সা) তাঁার বান্দা ও তাহার রাসূল। অতঃপ্র ঐ লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্ধাহ। ঈমান কি উহা ও বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন :




ঈমান হইল, তুমি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। আর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, পরকালের প্রতি, ফিরিশিতাগণণর প্রতি ও নবীগণের প্রতি, আর বিশ্বাস স্থাপন করিবে মৃত্যুর পরে নতুন জীবনের প্রতি, বেহেশত ও দোযতের প্রতি, হিসাব নিকাশের ও মীযানের প্রতি এবং তাক্দীর এর কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, এই রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলে কি আমি মু’মিন হইব? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, এই র্প বিশ্বাস স্থাপন করিলেই তুমি মু’মিন হইবে। তখন হযরত জিব্রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহসান কি বলিয়া দিন? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেনঃ

## 

ইহসান ইইল, তুমি আল্নাহ্র জন্য এমনভাবে আমল করিবে যে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি তুমি নাও দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমল করিরে।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে বলিয়া দিন, তিনি বলিলেন, "সুবহানাল্লাহ কিয়ামত ইহা তো ঐ সকল বিষয়ের অর্ত্তভূক্ত যাহা আল্মাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না"। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ*


অবশ্য ইচ্ছ করিলে আমি কিয়ামতে আলামত কি উহা বলিতে পারি। হযরত জিব্রীল (আ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের আলামত কি উহাই বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যখন তুমি দেখিবে বাঁদী তাহার মুনীবকে প্রসব করিয়াছে (অর্থাৎ সন্তানকে তার মায়ের সহিত বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিবে) আর যখন দালান কোঠার অধিকারিদিগকে উহা লইয়া গর্ব করিতে দেখিবে, আর নগ্ন মাথা ও ক্ষুধাতুর দরিদ্র লোগদিগকে সমাজের নেতৃত্বের অধিকারী দেখিবে, উহাই কিয়ামতের আলামত। হযরত জিব্রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, দালান কোঠার অধিকারী নগ্নমাথা ক্ষুধাতুর দরিদ্র বলিতে আপনি কাহাদিগকে বুঝাইতেছেন? তিনি বলিলেন,তাহারা হইল আরবের অধিবাসী। হাদীসটি গরীব।

## বনূ আমির গোত্রীয় জনৈক সাহাবী বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা‘ফর (র) ..... বনূ আমের গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে এই বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, "আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় খাদেমকে বলিলেন, তাহার কাছে যাও, সে অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি

জানে না, তাহাকে বল, সে যেন, "আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি?" বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে ऊনিয়া বলিলাম, "আস্সালামু আলাইকুম" আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? বলিয়া অনুমতি চাহিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দান করিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্জ্ঞাসা করিলাম, আপনি আল্মাহ্র পক্ষ হইতে কি লইয়া প্রেরিত ইহয়াছেন? তিনি বলিলেন, কল্যাণকর বস্তু লইয়াই আমি আগমন করিয়াছি। তোমরা কেবলমাত্র ঐ আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই। লাত ও উয়্যা-এর উপাসনা ত্যাগ করিবে। রাত্র দিনে পাঁচবার সালাত পড়িবে। বৎসরে একমাস সাওম রাখিবে। বাইতুল্ধাহ শরীফের হজ্জ করিবে। তোমাদের মষ্য হইতে যাহারা ধনী তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবে এবং দরিদ্রের মধ্যে উহা বিতরণ করিবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এমন কোন ইল্ম আছে কি যাহা আপনি জানেন না। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, আল্ণাহ্ তা‘আলা আমাকে কল্যাণকর বিষয়ের ইল্ম দান করিয়াছেন। কিছু বিষয়ের ইল্ম এমন আছে যাহা আল্নাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। আর এমন বিষয় পাঁচটি। ইরশাদ হইয়াছে :

হাদীসটির সনদ বিশ্ধ।
ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, সে কি প্রসব করিবে (পুত্র না কন্যা?) আমাদের শহরসমূহ স্কেখানে কবে বৃষ্টিপাত ঘটিবে? আমি কবে জন্মগ্গহণ করিয়াছি, ইহা তো আপনি জানে, তবে বলুন তো দেখি আমার মৃত্যু কবে


হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলি গায়েবের চাবি। অন্যত্র
 হাতিম (র) ইব্ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শা‘বী (র), মাসর্রক (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা
 তোমাকে এই কথা বলে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) আগামীকল্যের সংঘটিত বিষয় জানেন সে অবশ্যই মিথ্যা বলে"। অতঃপর হযরত আয়েশা (র) পাঠ করিলেন ঃ
 আগামীকল্য কি উপার্জন করিবে"।
 (র) বলেন, আল্লাহ্ ত'অালা এমন কিছू বিষয় খাস করিয়া রাখিয়াছেন বেই বিষয় সম্পক্কে তিনি অতি ঘনিষ্ট ফিরিশিশ্তকেও অবিহিত করেন নাই। আর কোন নবীকেও
 ইল্ম কেবল আল্লাহ্র্র কাছেই রহিহ়িাছে"। অতএব কেইই ইহা জান্ন না বে, কিয়ামত কবে কোন বৎসরে ও কোন মালে রাত্রে কিংবা দিনে সংঘটিত হইবে।
 বর্ষণ করিবে উহা সঠিকতাবে কেহ জানে না।
 তিনিই জানেন। जত্এব जন্য कাহার ও পক্ষে মাতৃণর্ভস্থ পুত্র সন্তান कিংবা কন্যা সন্তান লাল कিংবা কালো ইহা জানিবার উপায় নাই।
 উপার্জন কর্রিবে কি মন্দ উপার্জন করিবে ইহাও কেহ জানে না"। হে আদম সন্তান! ডুমি ইशা জান না বে তুমি আগামীকল্য মৃত্যবরণ করিবে কি না? তুমি মৃত্যবরণ করিতেও পার আর কোন বিপদে বিপদখস্তও হইতে পার।
 কেহ জানে না"। ইহা জানে না ব্যে পৃথিবীর কোন স্থানে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইবে, সমুদ্রে হইবে না স্গালে হইবে পাহাড়ে হইবে, কি সমতল ভূমিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত :
"আল্লাহ্ যখন কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছা করেন, তখন ঐ স্থানে তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি কর্রিয়া দেন"।

হাফি্য আবুল কাসিম তাবারানী (র) ঢাঁহার ‘মুজামুল কাবীর’ নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... উসামাহ ইব্ন यায়িদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলूলাाহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
"আল্লাহ্ ত‘আনা যখনই কোন বিশশষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যুর ফয়্যসালা করেন তখন সেখানে তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"। ইমাম তিরমিযী (র) ও হাদীস "কাদุর’ পর্বে সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূख্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হাদীস -সপ্পর্কে মত্ত্য করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার 'যুরসাল' হাদীস সমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) ..... আবূ ইজ্জাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে :

"যখন আল্লাহ্ তা‘আলা কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যুর ইচ্ছা করেন, তখন সেখানে তিনি তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"। আবূ ইজ্জাহ (র) কুনিয়াত বিশিষ্ট রাবীর নাম হইল বাশ্শার ইব্ন উবাইদুল্নাহ এবং তাঁহাকে ইব্ন আবদুল হুযালীও বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র) ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উলাইয়্যাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইসাম ইস্পাহানী (র) ..... আবূ ইজ্জাহ হুयালী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"আল্মাহ্ তা‘আলা যখন কোন বিশেষ যমীনে কোন বান্দার মৃত্যুর ইচ্ছা করেন, তখন সেখানে তাহার জন্য কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন। সে ঐ স্থানে না পৌছিয়া ক্ষান্ত হয় না"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিলেন ঃ


হাফিয আবূ বকর বায়যার (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সাবিত জাহদারী (র) ..... আবদুল্মাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : إذا أر اد اللّه قبض عبد بـارض جـل لـه إلَيها حَاجـة -
অতঃপর বায়্যার (র) বলেন, উমর ইব্ন আলী (র) ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি মারফূকূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, সুলায়মান ইব্ন আবূ মাসীহ্ (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাকাম (র) আ'শা হামাদান এর এই কবিতা পাঠ করিয়া ওনাইয়াছেন, ইহাতে তিনি মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি বড় চমৎকার করিয়া তুলিয়া ধয়িছেন।

فمـا تزود مـمـا كــان يـجـمـــــه * سـوى حنوط غداة البـين مـع خرق
 لا تأسـين على شـئٍ نكل فــتــى * إلى مـنـيته ســــــيـار فــى عــنــق ইব্ন কাছীর——৯ (৮ম)


"কোন মানুষ সারা জীবন ধনসম্পদ সং্গ্রহ করিয়া যখন মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হয় এবং পর্থিব ধন-সম্পদে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ সফরের জন্য বিদার়়র মুহূর্ত আসন্ন হয় তখন সে কিছ্র সুগন্ধি ও এক টুক্রা কাপড় এবং সুগন্ধিযুক্ত কাঠের খুশবু গ্八হণ করা ব্যতিত আর কি পাথেয় সংগে লইতে পারেন। ইহা যে অতি তুচ্ছ পাথেয় তাহা বালাই বাহুল্য, তবে পার্থিব কোন বস্তুর জন্য চিন্তা করা উচিৎ নহে। কারণ প্রত্যেকেই ধীর গতিতে তার মৃত্যুর দিকে ধাবমান আর যাহারই এই ধারণা পোষণ করে যে, ম্ত্যু হইতে এড়াইয়া থাকিতে পারিবে, সে বোকামীর রোগে আক্রান্ত। যৌই শহরেই যাহার মৃত্যু অবধারিত উহার দিকে সে সানন্দে অগ্八সর হইতেছে"।

হাফিয ইব্ন আসাকির (র) কবিতাটি আব্দুর রহমান ইব্ন আদ্দুল্লাহ ইব্ন হারিস (র) এর জীবনী প্রসংগে উল্লেখ করিয়াছেন। এই আব্দুর রহমান ইব্ন হারিসই আশশ হামদানী। ইমাম শা’বীর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি প্রথমত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আহমাদ ইব্ন সাবিত ও উমর ইব্ন শিরাহ (র) ইকরিমাহ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ


"যখন বিশেষ কোন স্থানে তোমাদের কাহারও মৃত্যুর ফায়সালা হয় তখন সেখানে তাহার প্রয়োজন দেখা দেয়। যখন সে তাহার শেষ প্রান্তে ঊপনীত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু দান করেন। কিয়ামত দিবসে ঐ স্থানটি তাহাকে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইহা সেই বস্তু যাহা আপনি আমার মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন"। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... হযরত উসামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

مَا جَعل اللّه ميـتة عبد بـأرض إلآ جعل لَه فِيهُها حُـاجْة -
"আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যু নির্ধারণ করিলে তথায় তাহার প্রয়োজনও সৃষ্টি করিয়া দেন"।
(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা লুক্মান-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

# তাফসীর ; সূরা আস্ সাজ্দা 

[পবিত্র মকায় অবতীর্ণ]


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম

ইমাম বুখারী (র) (র) ‘জুমু‘াহ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছছন, আবূ নুআইম ..... হযরতত আবূ হরায়ারা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন :

"নবী (সা) জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে‘আলিফ-লাম-সাজ্দা ও হাল আতা আলাল ইন্সান’সূরা পাঠ করিতেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ् (সা) ‘आলিফ-লাম-মীম তানयীলুস্ সাজ্দা ও সূরা তাবারাকাল্নাयী’পাঠ না কর্রিয়া নিদ্রা যাইতেন না। কেবল আহ্মদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।


অনুবাদ : (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এই কিতাব জগৎসমুহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) তবে কি উহারা বলে, ইহা তো সে নিজে রচনা করিয়াছে? না,ইহা তোমার প্রতিপালকের হইতে.আগত সত্য। যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সর্তককারী আসে নাই। হয়তো উহারা সৎপথে চলিবে।

তাফ্সীর ঃ সূরা বাকারার ুরুতেতই মুকাত্তাআআত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। অতএব উহার পুরনায় আলোচনার প্রয়োজন নাই।
 আল্লাহর পক্ষ হইতে অবততীর্ণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অতঃপর তাহা যে, রাব্বুল আল্মাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তাআআলা ইরশাদ করেন, ঐ সকল মুশরিকরা এই কথা বলে যে, মুহাম্মদ এই কিতাব নিজেই রচনা করিয়াছে। তাহাদের এই কথা ঠিক নহে।


বরং ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ মহা সত্য। এই সত্য কিতাব এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে যেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদের কাছে পৃর্বে কোন নবী-রাসূল আগমণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করেন নাই। যেন তাহারা সত্যের অনুসরণ করিয়া সঠিক পথে চলিতে পারে।



অনুবাদ ঃ (8) আল্লাহ্ তিনি আক্সশম্ডলী পৃথিবী ও টহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাभীন হন। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই। এবং সাহাय্যকারীও নাই। তবু কি তোমরা ঊপদেশ গ্থহ করিবে না। (৫) তিনি আকাশ ইইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেনন। অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপপ সমুখ্খিত হইবে,যে দিনের পরিমাণ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান। (৬) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ানু ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, তিনি যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমানসমূহও যমীন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত বস্তু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।
"তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই আর কোন সুপারিশকারী ও নাই"। তিনি যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা করেন, সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। সকল বস্তুর উপর তিনিই ক্ষ্মতাবান। তিনি ব্যতিত না তো কোন অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক আছে আর না তাঁহার সমীপে তাঁহার অনুমতি ব্যতিত কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষম ।
 আল্মাহ্ ব্যতিত অন্যের উপর ভরসা কর, তোমরা কি উপদেশ গ্八হণ করিবে না? তিনি তো শরীক, সাহাय্যকারী ও সমকক্ষ হইতে পবিত্র। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই আর না আছে কোন প্রতিপালক।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আল্মাহ্ তা‘আলা আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি সপ্তম দিনে আরশে সমাসীন হইয়াছেন। শনিবারে তিনি মাটি সৃষ্টি করিয়াছেন, রবিবারে পাহাড়

সৃষ্টি করিয়াছেন, সোমবারে গাছ সৃষ্টি করিয়াছে, মপলবারে অপসন্দনীয়. বস్হू সৃষ্টি করিয়াছেন। বুধবারে সৃষ্টি করিয়াছেন নূর। বৃহশ্পতিবারে সৃষ্টি কর্যিয়াছেন চুতুস্পদ প্রাণী। হयরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন, ঔক্রবারে বাদ আসর দিনের শেষ ঘন্টায়। আর তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বোপরিজংশ ঘারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার মধ্যে নাল কালো, ভাল মন্দ সর্ব প্রকারের মিশ্রণ ছিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'ালা আদম সন্তানেন মধ্ধ্য ভাল-মন্দ সৃষ্টি কর্যিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আওয়ার (র) ..... হযরত আবূ হরায়রা (র) হইতে অনুরুপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) (র) ইহাকে ‘আত্তারীখুল কাবীর’ প্থে রিওয়াতটিকে (দোষমুক্ত) বনিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি হযরত আবূ হুায়রা (রা)-এর সূত্রে কাব আল-আহবার (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইহা অধিক বিখ্ধ্দ। ইমাম বুখারী (র) ব্যতিত আরো কেহও ইহাকে لـе বলিয়াছেন।
 আসর্মানের সর্বোচ্চুর ইইতে যমীর্নের সর্বনিন্ম ্ত্র পর্যন্ত সকন বিষয় পরিচালনা করেন। বেমন অন্যত ইরশশাদ হইয়াছে :

"আল্লাহৃ-ই সেই মহান সজ্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, যমীন ও অনুহ্পপ সৃষ্টি করিয়াছছন এবং সকলের মাঝে হুকুম অবতীর্ণ হয়"। এবং আমলনামাসমূহ প্রথম আসমানে উথিত হয়। প্রথম আসমান ও পৃথিবীর দূরত্̨ পাচশত বৎসরের পথ। এক आসমান ইইতে অপর আসমান্নের মাব্যেও পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) বলেন, যদিও আসমান ইইতে যমীন পর্যন্ত भাচশত বৎসরের পথ অবতরণ করিতে এবং পাচশত বৎসরের পথ উর্দ্গারোহণ করিতে কিন্মু ফিরিশিশাগণ মহুর্তের মধ্বে উহা অত্ক্র্ম করিতে পার্রে। সে কারণে আাল্লাহ্ তাজালা ইরশাদ কর্রিয়াছেন :

"সব কিছू তাহার সমীপে এমন একদিনে উপস্থিত হইবে, ব্যই দিন্নের পরিমাণ হইবে তোমাদের হিসাব অনুসার্র হাজার বеসর্রে সমান"। এবং তিনি স্বীয় বান্দাগণের আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং বড় ছোট ওরুত্ণণূর্ণ ও তুচ্ম সর্বপ্রকার আমল তাহার নিকট উথ্থিত করা হয়। তিনি পরম পরা|্রমশীল সকল সৃষ্টবস্যুর তাঁহার অনুগত। তাঁার বাদ্দাগণের্র প্রি তিনি বড়ই অনুগ্ণীী ও দয়ালু ।



##  

অনুবাদ : (৭) यিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরৃপে এবং কদর্ম হইতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। (৮) অতঃপর তাহার বংশ উৎপন্ম করেন চুচ্ছ তরল পদার্থ্থর নির্यাস হইতে। (৯) পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছছন ঢাঁহার নিকট হইতে এবং তোমাদিগের দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তক্করণণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে মयবুত ও সুঠাম করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে
 তাআলা আয়াতে মানব সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আসমান ও यমীনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিবার পর তিনি মানব জাতির সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :
وَبَدَاً خَلْقَ الاَنِنْسَانِ مِنْ طِيْنَ-

আল্মাহ্ তা‘আলা মানুষকে অর্থাৎ মানবজাতিকে আদী পিতা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহার বংশধরকে তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে উৎপন্ন কর্রিয়াছেন। আর উহা
 (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পর তাহাকে মযবুত ও সুঠাম করিলেন।

আর তিনি উহার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে র্রহ্ ফুঁকিয়াছেন আর তোমাদের দিয়াছেন কণ, চক্ষুও অন্তঃকরণ।
"তোমরা বহু কম তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক"। অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া এই সকল নিয়ামতের তোমরা বহু কম তকুর করিয়া থাক। ভাগ্যবান ব্যক্তি হইইল সে যে ঐ সকল নিয়মাত তাঁহার আনুগত্য ও ফরমারবদারীতে ব্যয় করিয়া থাকে।


অনুবাদ ঃ (১০) উহারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বস্కুত উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাত কার অস্বীকার করে। (১১) বন, তোমরাদিগের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে, অবশেষে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা পরকালকে অস্বীকার করিয়া
 মিশিয়া যাইবে এবং উহা মাটির মধ্যে হারাইয়া যাইবে।
 মৃত্যুর পরে নতুন কর্রিয়া সৃষ্ট হওয়াকে তাহারা অসষ্বব মনে করে ।ঐ ইহা তাহাদের কাছে অসম্ভব হইলেও আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রেক্ষিতে ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। তিনিই প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এমন অবস্থায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যখন তাহাদের কোন অস্বিতৃই ছিল না। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী যখনই তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন ‘কুন’ বলিতেই উহ্হা অস্তিত্ব লাভ করে।
 অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ
تُلْ يَتْوَفُكُمْ مَلَّكُ الْمْوْتِ الَّنِىْ وُكِّلَ بِكُمْ -

তুমি বল, যেই মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ মৃত্যুর জন্য একজন নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা রহিয়াছেন। সূরা ইবุরাহীমে হযরত বারা ইব্ন আযিব (র) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও ইহা প্রকাশ। কোন কোন রিওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ, ঢাঁহার নাম আযরাঈল এবং ইহাই প্রসিদ্ধ। হযরত কাতাদাহ (র) কর্ত্ক ইহা বর্ণিত, তাঁহার বহু সাহায্যকারী আছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত তাঁহার সাহাय্যকারী ফিরিশ্তাগণই মানুষের শরীর হইতে র্রাহ কব্জ করিয়া থাকেন। এমন কি যখন র্রহ্ শরীর হইতে কণ্ঠনালী পর্য়্ত পৌছিয়া যায়, তখন আযরাঈল উহা গ্রহণ করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, মালাকুল মাউতের জন্য পৃথিবীকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় ফলে উহা তাহার জন্য একটি তশ্তরীর ন্যায় হইয় যায় এবং অতি সহজেই যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রাণ কবয করিতে সক্ষ্ম হয়। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) হযরত নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ও রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার পিতা ..... জাফরের পিতা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীর মাথার কাছে মালাকুল মাউতকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন :
's সাহাবীর প্রতি কোমল আচরর্ণ কর্রিরে। সে একজন মু’মিন। তখন মালাকুল মাউত বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি সন্তুষ্ট হউন এবং চক্ষু শীতল করুন। আমি প্রত্যেক মু’মিনের সহিত কোমল ব্যবহার করিয়া থাকি। আপনি জানিয়া রাখুন, পৃথিবীর জলে স্থলে প্রত্যেক কাঁচাপাকা ঘরে আমি প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া নিরীখ করিয়া দেখিয়া থাকি, এমন কি তাহাদের ছোট বড় সকলকে আমি তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও অধিক ভাল জানি। আল্লাহ্র কসম। হে মুহাম্মদ! যাবৎ না আল্লাহ্ আমকে হুকুম করেন আমি একটি মশার প্রাণও কবয করিতে সফল হইতে পারি না। জাফফর (র) বলেন, হযরত আজরাঈল (আ) সালাতের় সময় মানুষকে খুব নিরীখ করিয়া দেখেন । যখন তিনি তাহাদের নিকট মৃত্যুকালে উপস্থিত হঁন، তখন যদি লোকটি নিয়মিত সালাত পড়িয়া থাকে তবে ফিরিশিতা তাহার নিকটবর্তী হন এবং শয়তানকে বিতাড়িত করেন এবং ঐ অবস্থায় তাহাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্মাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’-এর তালকীন করেন।

ইব্ন কাছীর—৯০ (bম)

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম (র) ..... মুজহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক কাঁচা পাকা ঘরে এবং গ্রাম ও শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে ‘মালাকুল মাউত’ প্রতি দিন দুইবার করিয়া দৃষ্টিপাত করেন। কা‘ব আহবার (র) বলেন, আল্মাহর কসম! পৃথিবীর যে কোন বাড়ীতে মানুষ বসবাস করে 'মালাকুল মাউত’ উহার প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে সাতবার দণ্ডায়মান হন, তিনি দেখিতে থাকেন যে ঐ ঘরে এমন কেহ কি আছে যাহার রাহ্ কবय করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।
 তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময় দানের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা ইইবে।


অনুবাদ ঃ (১২) এবং হায়! তুমি यদি দেখিতে যখন অপরাধীরা তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ক করিলাম ও শবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব। আমরা ঢো দৃঢ়বিশ্বাসী। (১৩) আমি ইচ্মা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। কিন্টু আমার এই কথা সত্য। আমি নিচয়ই জিন্ ও মানুষ উড্য দ্ঘারা জাহান্মাম পূর্ণ করিব। (১8) তবে, তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর. কারণ, আজিকার এই সাক্ষাৎকার্রের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিশ্মৃত হইয়াছি। তোমরা यাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।

তাফস্সীর ঃ উল্লেথিত আয়াত্ আল্মাহ্ ত'আলা কিয়ামত দিবসে মুশরিকদের ব্যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইবে উহার উল্লেখ করিয়াছছন। তাহারা যথন কিয়ামত দিবসের ভয়ার্ত অবস্থা প্রত্ত্ষ করিবে এবং আল্লাহর সম্মুথে লাঞ্ছিতাবস্থায় মাথনত করিয়া দঙায়মান হইবে, তখন তাহারা বলিবে :
 অর্থাৎ आর্মরা এখন आপনার কথা শ্রবণ করিলাম এবং आপনার এ আদেশ পালন করিব।
 আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা খুব শ্রবণ করিবে, খুব প্রত্যক্ষ করিবে"। যथন তাহারা দোযথে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা নিজেরাও নিজেদের ভৎসনা কর্রিবে।

"यদি আমরা শ্রবণ করিতাম কিংবা বুঝিতাম তবে আমরা দোযখবাসীদদর অর্ত্ত্ূক্ত হইতাম না’। এখানে ও তাহদদের অনুর্木প কথা উল্মেখ করা হইয়াছে :
 করিয়াছি ও শ্রবণ কর্রিয়াছি অতএব আপনি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন। আমরা দৃঢ় বিশ্ধাস কর্লিলাম বে, আপনার প্রত্ম্মুতি সত্য ও আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। কিন্তু আল্লাহ্ ত'আলা জানেন বে, यদি তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেন, তবে তাহাদের আমলের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, ঢাহারা পুনরায় পৃর্বের ন্যায় অসৎকর্ম করিবে। আল্মাহর নিদর্শনসমৃহ অস্বীকার করিবে ও তাঁার প্রেরিত রাসূলগণের বিরোধিতা করিবে ও তাহাদিগকে অমান্য করিয়া চলিবে। অন্য্র ইরশাদ ইইয়াছে :

হায়! यদি তুমি ঐ সমর্যের অবস্থ প্রত্যক্ক করিতে যখন তাহাদিগকে দোयথে নিক্ষেপ করা হইবে তাহারা তখন বলিবে, হায়! यদি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীত ফিরাইয়া দেওয়া হয় তবে আর আমরা আমাদের প্রতিপানকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিব না।
 সঠিক পথে পরিচালিত করিতাম। বেমন অন্যত্র ইর্নশাদ ইইয়াহে :

"তোমার প্রতিপানক ইম্ম করিলে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনিত"।

কিষ্ু আমার এই কথা নির্ধারিত বে, আমি जবশ্যই জিন্ ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূণ্ণ করিব। তাহাদের আবাস ইইতে জাহান্নাম, উহা ইইতে কোনক্রেই তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তাহদের আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। আল্লাহ্ ত‘অালার মহান দরবারে আমরা ইহা ইইতে আা্রয় প্রার্থনা করিতেছি।
 করিয়া বলা হইবে, তোমরা এই শাস্তি ভোগ কর। কারণ তোমরা ইহা অ尺্বীকার করিয়াছিলে ও কিয়ামত দিবসকে অসষ্ভব মনে কর্য়াছিলেেে এবং এই দিনের সাক্ষৎকার বিশ্মৃত হইয়াছিলে। অর্থাৎ যাহারা বিশ্থৃত হইয়া যায়, ঢোমাদের আচরণ ছিল তাদর আচারণণুল্য।
 অনুক্রপ হॅইবে। বষ্যুত আল্ধাহ তো কিছুই ভুলিয়া যান না আর কোন বস্মু তাঁার নিকট ইইতে হারাইয়াও যায় না। ভেমন जনাত্র ইররশাদ হইয়াছে :

كساयরা बেমन বিশ্মৃত হইয়াছিলে আর্জ আমিও তোমাদিগকে বিশ্মৃত হইব।
 অবাধ্যতার কারণণ স্থায়ী শার্স্তি ভোগ কর। অন্যত ইরশাদ হইয়াছে :

$$
\begin{aligned}
& \text { نَزِيْدِكُمْ الِالَّ عَذَابًا - }
\end{aligned}
$$

"তাহারা উহার মধ্যে (দোয়ের মধ্যে) ফুট্ত পানিও থุঁজ ব্যতিত কোন ঠাণা ও পানীয় বস্তুর আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি তাহাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করিব"।



অনুবাদ ঃ (১৫) কেবল ঢাহারাই আমার নির্দশনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্মারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের্র প্রতিপালকের সপ্রসংশায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। (১৬) তাহারা শय্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাহাদিগকে যে রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। (১৭) কেহই জানে না তাহাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা ইইয়াছে তাহাদিগের কৃতকর্ম্মর পুরস্কার স্বক্র।।

 যাহাদিগকে উহা দ্বারা উপদেশ করা হইলেে তাহারা সিজ্দায় অবনত্ত হয়। অর্থাৎ তাহারা উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করে এবং কথায় ও কর্মে উহার অনুসরণ করিয়া চলে।
 তাহার পবিত্র্রতা ঘোষণা করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের অনুসরণ করিতে তাহারা অহংকার করে না। যেমন মূর্খ পাপাচারী কাফিররা অহংকার করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে :
"যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত ইইতে বিরত থাকে, অচিরেই তাহারা লাঞ্তিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে"। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে :

## 

যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অর্থাৎ তাহারা নিদ্রা বর্জন করিয়া, নরম বিছানা ত্যাগ করিয়া তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে।
 উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের সালাতের উদ্দেশ্যে শय্যা ত্যাগ করা। হযরত আনাস (রা) ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, আবূ হায়িম ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা

বলেন, আলোচ্য আয়াতে মাপরিব ও এশার মধ্যবতী সময়ের সালাত বুবান হইয়াছে। হयরত आनাস (রা) হইতে বর্ণিত, এশার সালাতের জন্য প্রতিক্ষায় থাকা। ইহাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দশ্য। ইব্ন জরীর (র) বিওদ্ধ সনদ দ্ঘারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহ্হাক (র) বলেন, ফ্জর ও এশার সালাত জামা‘অত সহকারে আদায় করা আয়াত দ্রারা এই বিষয়ই বুঝান হইয়াছে।

 শেই রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে ব্য় করে। তাহারা এমন সকল নেক্কাজও করে যাহার সশ্পক্ক কেবল তাহাদের নিজ সত্তার সহিত জড়িত আর এমন নেক্কাজও করে যাহার সশ্পক্ক অন্যের সহিত রহিয়াছে। এই সকল আল্নাহর পোযারা বান্দগণণর মধ্যে সর্বাপপক্ষা অ্গগামী ও উত্তম হইলেন মানবকৃল শ্রেষ্ঠ ইহ-পরকালের গৌরব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্নাহ্ (সা)। হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার স্বরচিত কবিতায় এই বাচ্তবকে ডুলিয়া ধরিয়াছেন।



"আমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান, যিনি অতি প্রতুষ্যেই তাহার পবিত্র কিতাব পাঠ করেন। ওমরাহীর চরম অন্ধকারের পরে তিনি আমাদিগকে হেদায়েতের আলো দেখাইয়াছেন। এখন আমাদের অন্তঃকরণ এই বিষয়ে নিশ্চিত বে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা ঘটিবেই। রাত্রিকালে যখন মুশরিকরা গভীর ন্দ্রিয় বিভোর থাকে তখন তিনি শय্যাত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র দরববারে সিজ্দায় লুটাইয়া থাকেন।"

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, রাওহ ও আফ্ফান (র) ..... হयরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণি। তিনি বলেন, রাসালূন্মাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্মাহ তাআলা দুই ব্যক্তির প্রতি বড়ই সভ্ব্ঠষ। এক ব্যক্তি হইল সে বে রাত্রিকালে মধুর নিদ্রি ত্যাগ করিয়া আশায় ও আশংকায় সানাতে দণায়মান হয়। আর দিতীয় ব্যক্তি হইল লে बেই ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুক্ধে লিঞ্す ছিল। কিষ্ুু যুদ্ধ করিতে করিতে ঔত্রু দ্বারা পরাজিত হলো। কিন্ত পরাজয়ের পর পলায়নের কারণে আল্লাহ্ অসত্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া আশা বুকে বাঁধিয়াও শংকিত হইয়া সে পুনরায় শজ্রুর মুখামুখী হইল। এবং রক্তপাত ঘটাইয়া শাহাদাত বরণ করিল। তখন আল্লাহ্ ত'আলা ঢাহার ফিরিশিত্তণণকে বলেন, ফিরিশ্তাগণ! তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি দৃষ্ষিপাত কর বে, কেবল আশা ও

আশংকা করিয়া শাহাদাত বরণ করিল। ইমাম আবূ দাউদ (র) ‘জিহাদ’ অধ্যায়ে মূসা ইব্ন ইসমাঈল সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রা) ইইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আদ্দুর রাজ্জাক (র) ..... মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা), ইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা) এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক দিন প্রতুষ্যেই আমি তাঁহার নিকট দিয়াই চনিতেছিলাম, এমন সময় তাঁহাকে আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্গ! আপনি, আমাকে এ্মম শিক্ষা দিন, যাহা দ্বারা আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হই এবং দোযখ ইইতে দূরে থাকিতে পারি। তিনি বলিলেন, অতি বড় কাজ সম্পর্কে তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তবে আল্লাহ্ যাহার জন্য সহজ করিয়া দেন তাহার জন্য জন্য সহজ। আর সে কাজ হইল, আল্লাহর ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত শরীক করিবে না। সালাত কায়েম করিবে। যাকাত আদায় করিবে। মাহে রামযানের সাওম পালন করিবে ও হজ্জ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, কন্যাণের দ্বার সমূহের কথা কি তোমাকে বলিয়া দিব না? আর তাহা হইল, (১) সাওম ঢাল সর্রপ, (২) সাদাকা গুনাহর অগ্নি নির্বাপিত করে। (৩) মধ্যরাত্রে সালাত আদায় করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :


অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কি তোমাকে দীনের চূড়া ইহার স্তম্ভ ও ইহার শিখর কি উহা বলিয়া দিব? আমি বলিলাম, জী হা, ইয়া রাসূলাল্মাহ্! তিনি বলিলেন, দীনের চূড়া হইল ইসলাম, ইহার স্তষ্ভ হইল সালাত ও ইহার শিখর হইল আল্লাহর রাহে জিহাদ করা। জিহাদের মাধ্যমেই দীন সর্ব্রেচ্চ মর্যাদা লাভ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা কি আমি তোমাকে বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা এই সকল বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়। আমি বলিলাম, অবশ্যাই, হে আল্লাহর রাসূল।
 নিয়ন্ত্রণ কর। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কথার কারণেও কি আমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে? তিনি বলিলেন ঃ

"তোমার মাতা পুত্রের শোকে শোকাতুর হউক! মানুষকে কেবল তাহাদের মুখের কথাই তো দোযখে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করা ইইবে। ইমাম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ (র) মা'মার (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন

জরীর (র) ও ঔ‘বা (র)-এর সূত্রে হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উরওয়াহ ইবৃন যুবাইর (র) ..... হযরত মুআय ইব্ন জাবান (রা) হইতে বর্ণনা করিতে ऊনিয়াছি। তিনি বলেন, একবার রাসূনুন্মাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন :
ألا أدلك على اُبوابب الخير الجنـة والصدقة ...... الت -

হে মু ${ }^{\text {Wu! }}$ ! ামি কি তোমাকে কন্যাণের দ্ধার সমূহের কথ্ বলিয়া দিব না? সাওম ঢান সর্রপ, সাদাকা পাপের কাফ্ফ্যরা হইয়া যায়। অার ত্তীয় বস্তু হইন মধ্য রাত্রে সালাতের জন্য আল্লাহর সমুধ্ে দণায়মান হওয়া। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ


ইব্ন জরীর (র) সাওরী (র) হযরত মু‘আय (র) সূত্রে রাসূলূন্নাহ্ (সা) হইতে जনুক্পপ বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইব্ন জরীর (র) আমাশ (র) হইতে মারফৃক্রপে অনুর্রপ বর্ণनা কর্রে। ইব্ন জরীর (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) সূত্রে নবী করীীম (সা) হইতে
 বলেন এই আয়াত রাত্রিকালে বান্দার সালাত পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন, আহমাদ ইবุন সিনান ওয়াসিতী (র) ..... হযরত মুআআাय ইব্ন জাবাল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সহিত তাবৃকএ শরীীক ছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, তूমি ইচ্ছা করিলে, আমি তোমাকে কন্যাণের দ্ঘারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিব, আর উহা ইইন, সাওম ঢাল স্বক্রপ, সাদাকা, ইহা তনাহর অগ্নি নির্বাপিত করে। আর মধ্যরাত্রে সালাত আদায় করা। जতঃপর তিনি পাठ করিলেন হাতিম (র) বলেন, আমার পিত্ত ..... আস্মূা বিনতে ইয়াবীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, র্াসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :
إذا جـمَ اللَه الأو لـين والا'خريـن يوم القِيُّامـة جَاء منـاد يــا دى بصـوت

- الت

আল্লাহ পৃর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মাখলূক যখন কিয়ামত দিবসে একব্রিত করিবেন কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন তখন একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবেন যাহা সমষ্ত সৃষ্টি জীব শ্রবণ করিবে। মোষক বলিবে, এই ময়দানের সকলেই আজ ইহা জানিতে পারিবে বে, সস্মানিত ব্যক্তি কে? অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, याহারা তাহাজ্জুদও্যার ছিল যাহারা শ্যা ত্যাগ কর্রিয়া আল্লাহর সম্মুথ্ে দজায়মান হইত, তাঁহারা যেন এখন উঠিয়া দাড়া়। এই ঘোষণার পর তাহারা দণায়মান হইবে। কি্্ু

তাহাদের সংখ্যা হইবে নগন্য। বায়্যার (র) বলেন, আব্দুল্মাহ ইব্ন শাবীব (র) .....
扎 ا.... যখন অবতীর্ণ ইইল তখন আমরা মাগরির হইতে এর্শা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম আর কিছ্র সাহাবায়ে কিরাম ঐ সময় সালাত ও আদায় করিতেন।
 জন্য চুফ্ষু শীতলকারী কি বস্তু লুক্কায়িত রহিয়াছে। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে স্থায়ী নিয়ামত সমূহের এবং ঐ আস্বাদনের মর্যাদা কেহ জানে না তাহারা যেমন গোপনে গোপনে আল্মাহর ইবাদত করিয়াছিল। অনুরূপভাবে পূর্ণ বিনিময় দানের জন্য আল্মাহ্ তাদের জন্য উহার বিনিময় লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। "যেমন আমল তেমন বিনিময়" নীতি অনুসারে এইরূপ বিনিময় হওয়াই বাঞ্ছিত। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, কিছু লোক তাহাদের আমল গোপন রাখিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তাআআলা ও তাহাদের আমলের বিনিময় গোপন রাখিয়াছেন, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, আর কোন অন্তরে উহার কল্পনাও আসে নাই। এই বাণীকে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আব্দুল্দাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

"আমার বান্দাগণণর জন্য আমি এমন বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্কু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং মানুষের অন্তরে উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই"। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহার সমর্থনে ইচ্ছা হইলে এই আয়াত পাঠ কর :

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, সুফিয়ান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা অনুর্প ইরশাদ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) সুফিয়ান (র) হইতে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিiয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন নস্র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ "আমি আমার বান্দাগণের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কাহার কল্পণায়ও আসে নাই ইহা আল্লাহ্র এক বিশেষ ভাগ্ডর যাহা সম্পর্কে কেই: অবগতি লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :
ইব্ন কাছীর—-১ (৮ম)

## 

আবু মু"অাবিশাহ (র) বলেন, আ’মাশ (র) সूত্রে আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আব̨ হূায়রা (রা) এখানে ইমাম বুখারী (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবুর রাজ্জাক (র) ..... হयরত আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন :


ইমম বুখারী (র) ও মুসলিম আব্দুর রাজ্জাক (র)-এর সূত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তির্রমিযী এবং ইব্ন জরীর (র) ইश আব্দুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবূ হৃরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্बাহ্ (সা) হইতে অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি স্পর্কে হাসান সহীহ’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হাম্মাদ ইব্ন সানমাহ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হামাদ (র) বলেন, আমার ধারণা হযরত আবূ হরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন :

"যে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে সে সুখী হইবে, তাহার কোন দুঃখ হইবে না, তাহার পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন হইবে না, তাহার যৌবন শেষ হইবে না। বেহেশ্তে তাহার জন্য এমন সকল নিয়ামত ইইবে যাহার কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই, আর কোন মানুষ উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। হাসীসটি ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে উপরোল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হার্নন (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা‘দ সাঈদী (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক মজন্িসে উপস্থিত ছিলাম তিনি তখন বেহেশতের বর্ণনা দিতেছিলেন, অবশেষে তিনি বলিলেন :

## 

"বেহেশর্তের মধ্যে এমন নিয়ামত রহ্হিয়াছে যাহা কোন চক্কু প্রত্যক্ষ করে নাই কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। আর কোন মানুষ উহার কল্পনাও করিতে পারে নাই"। অতঃপর তिनि भाठ कরিলেन ॰ তাঁহার সহীহ গ্রন্থ হার্রন ইবৃন মার্রূ ও হার্রন ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উ৩য়ই শায়খ ইবৃন ওহব (র) ইইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আব্বাস ইব্ন আবূ তালিব (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদุরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্নাহ্ (সা) আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত হইতে ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "আমি আমার নেক বান্দাগণের জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রস্ত্রুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর মানুষ উহা কল্পণাও করে নাই"। হাদীসটি আসহাবে সুনান বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম মুসলিম (র) ঢাঁহার সহীহ গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র) ..... মুঘীরা ইব্ন ও‘বা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একবার হযরত মূসা (আ) আল্মাহ্ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতে ন্যূনতম মর্যাদা লাভ করিবে কে? আল্লাহ্ বলিলেন, সকল বেহেশতবাসীগণের বেহেশতে স্থান গ্রহণ করিবার পর যেই ব্যক্তিকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে সেই হইবে ন্যূনতম মর্যাদার অধিকারী। তাহাকে বলা হইবে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! সকল লোক তো তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাহাদের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এখন আমি কি উপায়ে বেহেশতে প্রবেশ করিব? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা বলিবেন,তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে পৃথিবীর এক রাজার সম্রাজ্য পরিমাণ সাম্রাজ্যের তুমি অধিকারী হইবে? তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার জন্য আরো ইহার অনুর্রপ, আরো ইহার অনুর্রপ সাম্রাজ্য রহিয়াছে। পঞ্চমবারে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতেই সত্তুষ্ট। আমার আর প্রয়োজন নাই। তখন আল্পাহ্ বলিবেন, ইহার দশণ্তণ তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। সে বলিবে, আমার প্রতিপালক! আপনার দানে আমি সন্তুষ্ট। হযরত মৃসা (আ) তখন আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিলেন, বেহেশতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে কে? আল্লাহ বলিলেন, তাঁহারা হইল সেই সকল ভাগ্যবান লোক যাঁহাদের উচ্চমর্যাদা দানের আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। সে মর্যাদা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই ,কোন কর্ণ উহার কথা শ্রবণ করে নাই। কেহ উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে :


ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ‘হাসান সহীহ’ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কেহ কেহ শা‘বীর মাধ্যমে হযরত মুঘীরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মারফূকূপে রিওয়ায়েত করেন নাই। অথচ, মারফূ হওয়াই অধিক বিশ্ট্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, জা’ফর ইব্ন মাদাইনী (র) ..... মুহাম্মদ আমির ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীসটি পৌছিয়াছে যে, একজন বেহেশবাসী তাহার স্থানে সত্তর বৎসর অবস্থান করিবার পর একবার

তাকাইয়া এক অতি সুদ্ররী রমনী দেখিতে পাইবে। রমনী তাহাকে বলিবে, তোমার একটুখানি সংগ লাভ করা আমার ভগ্যে হইবে কি? তখন লোকটি বলিবে, তুমি কে? রমনী বनিবে, आমি ‘মাযীদ' এর অংশ। অতঃপর লোকিট ঐ রমনীর সহিত সত্তর বৎসর কাল সহঅবস্থান করিবে। ইহার পর ঐ লোকটি পুনরায় আর একবার তাকাইয়া আরো অধিক সুন্দরী এক রমনী দেখিতে পাইবে। রমনী তাহাকে বলিবে, ঢোমার একটু সংগ লাভ করা আমার ভাগ্যে জুট্টি কি? সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? রমনী জবাব দিবে, এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'অলা বে চক্কু শীতলকারী লুক্কায়ীত বস্ভুর কथা উল্লেখ করিয়াছেন আমি তাহারই অংশ বিশেষ। ইরশাদ হইয়াছ :

## 

ইব্ন লাহী'আহ (র) বলেন, আতা ইব্ন দীনার সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইঢে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর এক দিনেন পরিমাণ সময়ে ফিরিশ্তাগণ বেহেশবাসীগণের নিকট তিনবার প্রবেশ করেন, আল্লাহর পক্ ইইতে ঢাহারা ঐ সকল বস্থু হুহফা হিসাবে बইয়া যান যাহা তাহাদের বেহেশতে নাই। এই সকল বস্যুর সস্পর্কে আল্মাহ্ তাআলা四 এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ "সকল ফিরিশ্ত্তণ তাহাদিগকে এই সংবাদও প্রদান করিবেন। ভে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি मब्रूष्ट।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, সাহ्ন ইব্ন মূসা রাযী (র) ..... আবুন ইয়ামান ফযাারী (র) ইইতে বর্ণিত তিনি বনেন :

বেহ়েশতে একশত স্তর আছে। প্রথম স্তর হইল র্রীপপর স্তর উহার ভূমি রৌপ্যের উহার ঘরবাড়ীও রৌপ্যের, উহার পাত্রও র্রেপ্যের এবং উহার মাটি হইন মিশৃক এর। দ্বিতীয় স্তর হইল স্বর্ণে। উহার ভূমি মুক্তার, ঘরবাড়ী মুক্তর, উহার পাত্র ও মুক্তার তৈয়ারী এবং উহার মাটি মিশ্কের। অবশিষ্ট সাতানব্বইটি এমন বে উशা কোন চক্কু কখনও প্রত্ষ্য করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর কোন মনুষ কখনও উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন :

## 

ইবৃন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্ন ইবৃরাহীম (র) ..... হ्यরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রুহ্হল আমীন হयরুত জিব্রীী (আ) হইতে বর্ণনা করেন, বান্দার ওনাহ ও নেকী উপস্থিত করা ইইবে এবং এক অন্য হইতে কম হইবে। যদি একটি নেকীও অবশিষ্ট থাকে, তবে আল্লাহ্ বেহেশতে উহাকে প্রকাঙ করিবেন। রাবী বলেন, ইয়াযাাহ -এর l.কটট উপস্থিত হইলে

তিনিও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম নেকী কোথায় গেল？তখन তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

＂আমি তাহাক্ জিজ্ঞাসা করিলাম，এর মর্ম জিঞ্ঞাসা করিল্লে，তিনি বলিলেন，বান্দা গোপনে কোন নেকजামল，কর্য়া থাকে，যাহা আল্লাহ্．ব্যতিত，অার ট্কহ জানিতে পারে না। এমন বান্দাকক আল্লাহ্ ত＇আলা কিয়ামতে＇গোপনে উহার ！⿴囗十মন বিনিময় দান করিবেন যাহা তাহার চক্কু শীতন কর্য়া দিবে।：
 بِمَا كَأُوْا يَعْمَلُونْ



 المُجرِمِينْ مُنْتَمْوْنَ
অনুবাদ ঃ（১৮）তবে কি বে ব্যক্তি মু’মিন হইয়াহে সে পাপাচারীর ন্যায়？উহারা সমান নহে।（১৯）যাহারা ঈমান আনে এবং সeকর্ম করে ঢ়াহাদিগের কৃতকর্ম্মর

ফন্বস্রপপ ঢাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য জানাতে হইবে তাহাদের বাসস্থান। (২০) এবং যাহারা পাপাচার কর্রিয়াছ, তাহাদিগের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখনই উহাদিগকে ফি্রাইয়া দেওয়া হইবে উহাত্ত এবং উহাদিগকে বলা হইবে, বে অগ্নি শাস্তিকে তোময়া মিথ্যা বলিতে
 শাষ্তি অস্বাদন করাইব। যাহাত্ উহারা ফিরিয়া আসে। (২২) বে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকেন নিদর্শনাবনী ঘ্রারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফির্রায় তাহার অপেক্ষা অধিক यলিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শান্তি দিয়া থাকি।

তাফস্সীর ঃ উল্gেখিত আয়াত্ আল্ধাহ্ তাআলা স্বীয় ইনসাফ ও মহানুডবতার উল্লেখ করিয়া বলেন বে, তিনি কিয়ামত দিবসে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করিবেন। সঙলোক ও পাপাচারী দিগকে সমান করিরেন না, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবনীর প্রতি বিশ্ধাস স্থাপন করিয়াহ্ এবং তাঁহার রাসূলগণণর অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাহারা ঐ সকল লোকের সমান হইতে পারে না যাহারা স্বীকার করে নাই এবং রাসূলগণকে অব্বীকার করে। বেমন जन্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


যাহারা পাপাচারে নিণ্ু রহিয়াছে তাহারা কি এই ধারণা পোষণ কর্রিয়াছে বে, আমি তাহাদিগকে ঐ সকল লোকের সমান করিব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করে? তাহাদের জীবন ও মৃত্যু সমান। তাহারা বে ফ্যসালা করিতেছে তাহা মন্দ, ভান নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে :


ふ্রকল লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত করিব কি? না কি মুতাকীগণকে পাপাচারীদের মত করিব? আরো ইরশাদ হইয়াছছ :

"‘দোযখীরা ও বেহেশত্বাসীণণ সমান হইতে পারে না"। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা ইরশাদ করিয়াছেন, মু’মিনও ফাসিক সমান হইতে পারে না। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের আমল অনুসারে শাস্তি ও পুরক্ষার দান করিবেন।

আত ইব্ন ইয়াসার ও সুদ্দী (র) বলেন, আয়তটি হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও উকবাহ ইব্ন আবূ মু‘আইত সপ্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কারণে তাহাদের হকুমও পৃথক পৃথক উল্লেখ করা ইইয়াছে। ইরশাদ ইইয়াছে:

 তাহাদের্ জন্য রহিয়াছে উদ্যানসমৃহ বাসস্থান হিসাবে। বেখানে রহু ঘন্রাড়ী.ও দালান কোঠা ও সুউচ্চ প্রাসাদ বিদ্যমান। বিনিময়ে আপ্যায়নের জন্যু এই সুবববস্থা হইবে।
 রাসূলের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছে" যখনই তাহারা ঐ স্থান ত্যাপ করিতে চাহিবে তাহািিগকে পুনরায় উহাতে ফির্রাইয়া দেওয়া হইবে। ইরশাদ হইয়াছে :

যথনই তাহারা উহার (দোযথের) দুঃখ হইতে বাহির হইতে চাহিরে তাহাদিগকে পুনরায় উহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। হयরত ফুজাইন ইব্ন ইয়াব (র) বলেন, আল্লাহর কসম! দোযখ বাসীদের হাত বাধা থাকিবে, পাও বেড়িতে আাব্ধ:থকেব। এবং অগ্নিশিসা তাহাদের উপর বুলন্দ ইইবে। ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে থাকিবে।

আর তাহাদিগকে বন্না ইইবে, বে দোযথকে তোমরা অস্বীকার করিতে উহার শাশ্তি ভোগ কর। তাহাদিগকে ইহা বিদ্দুপ করিয়া বনা হইবে।


আর ত্রুত্র শার্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন, লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদসমূহ, রোগ শোক ইত্যাদি বুঝ্যান হইয়াছছ। ওনাদ্র হইতে তাওবার করিবার জন্য পৃথিবীতে এই সকল বিপদদ আবদ্ধ করা হয়। इযরত উবাই ইব্ন কাব, আবূল आनिয়াহ, হাসান্, ইবৃরাইীম নাখঈ, যাহ্হাক, আলকামাহ, आতীয়াহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবদুল করীীম জাयরী ও খুয়াইফ (র) হইতে অনুর্রপ রিওয়াত্যেত বর্ণিত হইয়াছে। হयরত ইবุন আব্বাंস (রা) অন্য এক রিওওয়ায়েতে বর্ণিত, নঘু শাস্তি দ্দারা ‘হূূদ কাד্যে করা’ বুঝান হইয়াছে। বারা ইব্ন আযিব, মুজাহিদ ও আবূ উবাইদাহ (র) বলেন, ইহা দারা 'কবর আযাব’ বুঝান হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) বনেন, আাম ইব্ন আनী (র) ..... আদ্লুল্নাহ (র) হইতে


করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদদর দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিন। আক্দুল্মাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুল্নাহ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র) ..... উবাই ইব্ন কাব (রা) আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান

 আসলাম (র) হইতে মালিক (র) অনুkপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী (র) ও অন্যান্য কতক উলামায়ে কিরাম বলেন, মক্কায় এমন কোন ঘর ছিল না বে ঘরে হত্যা কিংবা গ্রেফততরীর দু户্চিত্তা প্রবেশ করে নাই। কোন কোন বাড়ীতে উভয় প্রকার দুপ্চিত্তা প্রবেশ কর্রিয়াছিন। অর্ৰ斤ৎ হত্যা ও গ্রেফতারী উভয়ীটি সংঘটিত হইয়াছিন।
 আর কে যাহাকে তাহার প্রতিপানকেরে নিদশ্শনাবনী দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইয়াহে। जতঃপর সে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে? जর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিপালকের নির্দ্শনাবনী সুস্পষ্টजাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছ্ তাহাকে ইহার সঠিক জ্ঞান দানের চেষ্যা করা হইয়াহে। অতঃপর সে উহা তাগ করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে সে বেন উহা এমনি ভूলিয়াই গিয়াছে বে, সে উহা চিনিতেই পারে না। এমন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম
 আল্লাহর যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া হইতে তোমদের বাচিয়া থাকা উচিত। কারণ বে ব্যক্তি আলাহ্র যিকির হইতে মুখ ফিন্রাইয়া লয়। লে, প্রতারিত ও অনাহগার ও লাঞ্ছিত হয়। বে ব্যাক্তি এই-র্রপ করে আল্লাহ্ তাহার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন : "ن।
 করিব ও শাস্তি দিব।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইমরান ইব্ন বাক্কার কিলায়ী (র) ..... হযরুত মু'আय ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি, বে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিয়াহু সে অপরাধী ইইয়াছ, বে ব্যক্তি অনধিকার ও অন্যায়जাবে ঝাভ্ড গাড়িয়া দেয়, ব্ মাতাপিতর অবাধ্য এবং যানিম্মের সাহাय্য কর্রিতে ঢেষ্ট করে সে
 আমি जবশ্যই অপরাধীদদর দিগকে শাঙ্তি দিব। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইসমাদল ইব্ন আইয়াশ (র) হইতে অত্র সূচ্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অতিশয় গরীব হাদীস।


অনুবাদ : (২৩) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম। অতএব তুমি তাহার সাক্ষৎ সম্বক্ধে সন্দেহ করিও না। অমি ইহাকে বনী ইসরাঔলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম। (২৪) এবং অমি উহাদিগের মধ্য হইতে নেতা মানোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আমার নির্দ্রশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করিত। যখন উহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল, তখन উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃত়বিশ্বাসী। (২৫) উহারা নিজদিগের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে, তোমার পতিপালকই তো কিয়ামতের দিন উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাহার বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহাক্কে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন।
 সन्দে ’ ' করিও না । কাত্তাদাई (র) বলেন, 'লাইলাতুন ইস্রায়’ যে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (সা) এ সাক্ষাৎ ঘটিয়া ছিল। আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবুন আলিয়াহ রিবাহী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : লাইলাতুল ইস্রায় আমার হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তিনি যেন শানূআহ গোত্রের একজন পুরুষ। হযরত ঈসা (আ)-কেও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তিনি একজন মধ্যম আকৃতির লাল ও ওর্রতা মিশ্রিত বর্ণের। মাথার চুলগুলো বক্র নয় সোজা। সে রাত্রে আমি জাহান্নামের প্রহরী ও দজ্জালকেও দেখিতে পাইয়াছি। আল্মাহ্ তাআলা ঐ রাত্রে সকল নির্দশনাবলী রাসূলুল্নাহ (সা) দেখাইয়া ছিলেন এই গলিও উহার অর্ত্তভুক্ত।
ইব্ন কাছীর——২ (৮ম)

 দেথিয়াছিলেন।

তাবারানী (র) বলেন, মুহাম্মদ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হयরত ইব্ন



 অর্থ হলো, আর আল্লাহ্ ত'আানা বে কিতাব মূসা (আা)-কে দান করিয়াছিলেন, উহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করিয়াছেন। বেমন, সূরা ইসৃরায় ইরশাদ ইইয়াছে :


আর আমি মৃসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াহ্লাম এবং উহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ্রির্দেশক করিয়াছিনাম অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিনাম। (সৃরা আলে ইমরান ঃ ২)

বনী ইসরাঋল ঘथन আল্লাহর নির্দেশাবनो পালন কর্রিয়া ও নিবেষসমূহ বর্জন কর্য়া আল্ধাহর প্রেরিত রাসূলগণণর অনুসরণ ও মান্য করিয়া ¿ধর্ষ্রে পরিচয় দান করিয়াছিল তখन তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সং্যবককে আমি নেত মনোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সত্যের প্রতি দিক নির্দেশ করিত, কন্যাণণর প্রতি আহ্মান করিত, ভাল কাজের হুকুম করিত ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিত। কিত্ুু পরবর্তীতে যथন তাহারা আল্লাহূর কিতাবের মধ্ব্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার প্রয়াস পাইন, তখन তাহারা এই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইল এবং তাহাদের অন্তরসমূহহ কঠিন হইল আল্লাহর কালিমা ইহার সঠিক স্থান হইতে পরিবর্তন করিন। অতএব তাহারা নেক ও সৎকজ এবং সঠিক আকীদা হইতে সর্যিয়া গেল।

 তখন তাহাদেরকে কিতাব (তাওাত) দান করিলাম। অনুক্রপ হাসান ইব্ন সানিহ্ (র) ব্যাখ্যা করেন।

 ত্যাগ না করে উহা হইতে সহ্রক্কিত না হয়, কাহারও পক্ষ এমন নেতা হఆয়া শোতা

পায় না তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইমাম ওয়াকী (র) বলেন, ইমাম সুফিয়ান (র) বলিয়াছেন ‘দীন’ এর জন্য ইল্মের প্রয়োজন, ঠিক তদ্দুপ যেমন শরীরের জন্য রুটির প্রয়োজন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর নাতী বলেন, একবার আমার আব্বা আমার চাচাকে কিংরা আমার চাচা আমার্র আব্বাকে এই বিষয়টি পড়িয়া ঙুনাইলেন, একরার হযরত সুফিয়ান (র)-কে হযরত আলী (রা)-এর এই বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ


ঈমানের জন্য ধৈর্যের গুরুত্ ও প্রয়োজন ঠিক তদ্রুপ থেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ণ ও প্রয়োজন। ইরশাদ ইইয়াছে :
 করিয়ছিলাম, যখন তাহার ধৈর্যধারণ করিয়াছিল। হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র এই বাণী কি তুমি শ্রবণ কর নাই? ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত সুফিয়ান (র) বললেন, যখন তাহারা ‘দীনের মাথা’ অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করিয়াছিল তখনই তাহারা ইমাম ও নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, ‘ধৈর্য ও ইয়াকীন’-এর মাধ্যমেই দীনের নেতৃত্ণ লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

"আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব দান করিয়াছিলাম হুকুমত ও নবুওয়াত ও দিয়াছিলাম, উত্তম রিযিক ও দান করিয়াছিলাম এবং সারা বিশ্বের উপর তাহাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম"। (সূরা জাসিয়া ঃ ১৬)

অর্থ্ৎ বনী ইসরাঈলের ধৈর্থের ফন হিসাবে তাহাদিগকে উল্লেখিত মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যখন তাহারা ধৈর্যচ্যুত হইল তখনই তাহারা এই মর্যাদা ও হারাইয়া বসিল। ইরশাদ হইয়াছে :


তাহারা যে পরস্পর ম্রবিরোধ করিতেছে এবং সত্যকে বিতর্কিত করিয়াছে, আল্মাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে উহার ফয়সালা করিবেন ।



অনুবাদ ঃ (২৬) ইহাও কি তাহাদিগকে পথপ্র্দর্শন করিল না য়ে, আমি তো উহাদিগের পূর্বে ধ্নংস করিয়াছি কত মানব গোষ্ঠি, যাহাদিগের বাসভূমিতে উহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। তবুও কি ইহারা শুনিবে না? (২৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, অমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গহণ করে উহাদিগের্ আন‘আম এবং উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ঐ সকল জনগোষ্ঠিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য ইহা পথনির্দেশনা করে না যে তাহাদের পূর্বে যেই সকল জনগোষ্ঠি তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল. এবং তাহাদিগকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য যে জীবন বিধান পেশ করিয়াছিলেন উহার বিরোধিতা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের এই অপরাধের কারণে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদের কোন চিহ্ ও অবশিষ্ট নাই। ইরশাদ


তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনের ও কি কিছু অনুভব কর কিংবা তাহাদের কাহারও কি কোন অস্পষ্ট শব্দ ত্তনিতে পাও। ( সূরা মারইয়াম ঃ ৯৮)

ইহা স্পষ্ট যে তাহাদের কোন চিহ্নও এখন অবশিষ্ট নাই। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন : ${ }^{\circ}$ ْ তাহাদের আবাস ভূমিতে বিচরণ করিতেছে অথচ তাহাদের কাহাকেও আজ তথায়
 তাহারা কোন কালে সেখানে বাসই করে নাই। । তো তাহাদের বাড়ীঘর যাহা তাহাদের যুলুমের কারণেই সম্পূর্ণ বিধস্ত হইইয়া আছে।

অন্যত্র ইরশাাদ হইয়াছে :

"কত জনপদ জামি ধ্ৰংস কর্য়াছি যাহার অধিবাসীরা ছিল যালিম, ফলে উহা বিষ্জম হইয়া পড়িয়া আছে, এই সকল অবিশ্বসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? বস্সুত তাহাদের চোক্ষ বে অন্তর রহিয়াছে উহা দৃষ্টি শক্তিহীন হইইয়াছে"। ( সূরা হাজ্জ ঃ 8৫-৪৬)
 অবিশ্বাসকারীদিগের ধ্পংস ও বিশ্বাসীদের রক্ষায় বহ্হ নিদ্দিশন উপদেশ ও প্রমাণাদি রহिয়াহে

তাহারা কি ইহা লক্ষ্য করে না বে আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি। আল্ণাহ্ ত'আना স্ষীয় মাখলূকের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। পাহাড় পর্বত হইতে ও উচ্ছস্গান হইত়ত পানি একত্রিত হইয়া নদী-নালার সাহাব্যে বিভিন্ন সময়ে এদকি ওদিকে প্রবাহিত হয় এবং উহার সাহায্যে অন্বর্র্ ভূমিতে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।
 जनাত্র ইরশাদ হইয়াছে : আছে আমি উহা উড্ডিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত কর্রিব"। (সুরা কাহ区্ :৮)

 পান্নির অভাবে উহা ফাটিয়া চৌচির হইয়া থাকে। মিসরের ভূমির অবস্থাও এই রুপ। আब্লাহ্ ত'আলা স্ষীয় অনুগ্রহে নীলনদ দ্রারা উহাকে সেচ করেন। হাবশা ইইতে আগত বৃষ্টির পানি লাল মাটি বহন করিয়া নীলনরেদ প্রবাহিত হয় এবং মিসরের ভূম্যেতে ছড়াইয়া পড়ে। মিসরের বানুকাময় ও নবণাক্ত ভূমম নীল নদের পানির সহিত আগত এই লাল মাটি দ্বারা উৎপাদনের শক্তি সঞ্চয় করে। প্রতি বৎসরই অন্য দেশ হইতে আগত পান ও সাটি দ্বারা মিসরের অধিবাসীরা প্রচূর খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিতে সक্ষম হয়। ইহ মহান অধিকারী পরম কর্ণণাময় রাব্সুল আলামীনের এক বিরাট অনুগ্রহ।

ইব্ন লাহীআহ (র) বলেন, কায়েস ইব্ন হাজ্জাজ জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসর বিজয় হইন পর মিসরের অধিবাসীরা মিসর বিজয়ী হযরত আমূর ইব্ন আ'স (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীর! আমাদের প্রবাহিত এই নীল নদীটির ব্যাপার্রে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রাচীনকান হইতে প্রচলিত রহিয়াহে। याৰৎ না উহা আমরা পালন না করি নদী প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রথাটি কি? তাহারা বলিল, "थ্ি বৎসর এই মালের বার দিন অতীত হইবার পর আমরা পিতামাতার এক র্রুসী সুন্দরীকে নির্বাচন করি এবং তাহার

পিতামাতাকে সন্ত্টু করিবার পর তাহাকে উত্তম পরিধেয় ও গহনা দ্বারা সজ্জিত করি এবং নীল নদে তাহাকে নিক্ষেপ করি। ইহার পরই নদী প্রবাহিত হয়।

ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আম্র ইবনুল আ‘স (রা) বলিলেন, ইসলামে ইহা অসম্তব। এই ধরনেে কুপ্রথাকে ইসলাম বিলুপ্ত করে। তাহারা ফিরিয়া গেল, কিন্তু নদী আর প্রবাহিত হইল না। ফলে তাহাদের দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না।

হযরত আম্র ইবনুল আ'স (রা) এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)-এর নিকট পত্র লিখিয়া অবহিত করিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ। আমার এই পত্রে মধ্যে নীল নদের নামে আর একখানা পত্র আছে, তুমি উহা নীল নদে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর নিকট হযরত উমর (রা)-এর পত্র পৌছিবার পর, তিনি উহা খুলিলেন এবং নীল নদের নামের পত্রখানাও খুলিয়া পাঠ করিলেন। উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল উহা এই, "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু’মিনীন উমর (রা)-এর পক্ষ হইতে নীল নদ’ এর প্রতি। হে নীল নদ! তুমি স্বেচ্ছায় যদি প্রবাহিত ইইয়া থাক তবে তোমার ইচ্ছা না ইইলে প্রবাহিত হইও না আর যদি পরম প্রতাপের অধিকারী এক আল্লাহর নির্দেশে তুমি প্রবাহিত হইয়া থাক, তবে আমরা তাঁহার দরবারে প্রার্থনা করি;, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করিয়া দেন"। হযরত আমৃর ইবনুল আ‘স (রা) নীল নদে পত্রখানা নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর শনিবার সকালে দেখা গেল একই রাত্রে নীল নদ যোল হাত গভীরতায় প্রবাহিত হইত্ছে। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলা মিসরবাসীদের সেই পূর্ব প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেন। হাফিয আবুল কাসিম আল-লাল্কায়ী (র) ঢাঁহার ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কারণেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, অতঃপর উহা দ্বারা শস্য উৎপন্ন করি, যাহা তাহাদের পশ্ড আহার করে এবং তাহারা নিজেরাও। তুবও কি তাহারা লক্ষ্য করিবে না"? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :


মানুষ যেন তাহার আহার্যের প্রতি লক্ষ্য করে, আমি উহা উৎপন্ন করিবার জন্য প্রচুর পানি বর্ষণ করি। (সূরা আবাসা : ২৪-২৫)

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) জনৈক রাবীর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : أَخْرْ الْجُرُ হইল, এমন এক ভুমি যাহাতে অতি সামান্য বৃষ্টি বর্ষিত

হয় যাহা উহার জন্য যথেট নহে। কেবল ঢলের মাধ্যমে লে পানি তথায় প্ৗীছে উহা দ্বারাই শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। হযরত ইব্ন আব্বাস ও মুজাহিদ (র) হইতে ইহা বর্ণিত, ইহা ইয়ামান এর একটি ভূমি।

ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, زُرُ ভূমিকে বলা হয়, বেখানে শস্য উৎপন্ন হয় না, याহা ধ্রুলা বালুতে ঢাকা থাকে। আয়াতणिর মর্ম ঠिক এই আয়াতের মর্মের অনুরুপ
 করি। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩)


অনুবাদ : (২৮) উহারা জিজ্ঞাসা করে তোমরা यদি সত্যবাদী হও, তবে বল কখन হইবে এই ফায়সালা? (२৯) বল, ফ্য়সানার দিনে কাফিরদিগের ঈমান আনয়ন উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। এবং উহাদিগকে অবকাশ ও দেওয়া হইবে না। (৩০) অতএব ঢুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং অণেক্ষা কর, উহারাও অপপক্কা করিতেছে।

তাফসীর ঃ ব্যেেতু কাফির্রা কিয়ামত ও উহার শাস্তি অস্বীকার করিত ও অসম্ভব মনে করিত এই কারণণ তাহাদের উপরে আল্লাহর গयব ও তাহার শাস্তি অবতীর্ণ হউক ইহার জন্য তাহারা ব্যস্তুত দেখাইত। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা শান্তির জন্য তাহাদের সেই ব্যস্ততার কথা উল্নেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে :

## 

তাহারা (কাফি্ররা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি না বল, আমাদের উপর তোমাকে সাহায্য করা হইবে, আর আমাদিগকে শাঙ্তি দেওয়া হইবে আর আমাদদর মাঝ্ে ফয়সালা হইয়া যাইবে, লেই নির্দিষ্ট সময়টী কবে হইবে আমরা তোমাকে ও তোমার সাথী সংগীদিগক্কে সর্বদা ভীত সন্ত্তস্ত দেখিতে পাই।
 হইবে দুনিয়া ও আর্খিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর ক্রোধানল বর্ষিত ইইবে।

१৩৬
 কোন কাজে আসিবে না আর তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ।" অত্র আয়াতে উল্gেথিত
 (সূরা ঔ অরা ঃ ১১৮)

তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই



 ফ্য়সালার সময় সমাগত হইয়াছে"

 মুশরিকিকের কথার প্রিি ভুক্ষেপ করিও না। তুমি তোমার প্রতিপালকের বাণী পৌছাইয়া
 "তোমার প্রতি তোমার প্রতিপানকের পক্ হইতে অহীর মাধ্যনে যাহা অবতীর্ণ তুর্মি উহার অনুসরণ কর। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।" (সূরা আন্‘‘ম : ১০৬)

তুমি অপেক্ষ করিতে থাক। তোমার প্রতিপালক তোমাকে বে বিনিময় দানের প্রত্র্রুতি কর্রিয়াছেন, তিনি উহা ঢোমাকে দান করিবেন। আর তোমার বিরোধীর উপর তোমাকে তিনি সাহায্য করিবেন। তিনি তো ঢাহার প্রত্র্রুতি ভংগ করেন না।

وَانَّنَّ مُنْتَظُرُوْنْ সাথী সংগ্গীদূর প্রতি বিপদ অবতীর্ণ হইবার জন্য অপপেক্ণা কর্রিতেছে। কিন্ত্র তাহারা তাহাদের অপেক্ষায় নিরাশ হইবে। তুমি তোমার ટৈর্ব্রের সুফন অবশাই দেখিতে পাইবে। আল্লাহ্ ত‘আানা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবশাই তোমাকে সাহায্য করিবেন।
(জাল-হামদু निল্লা সূরাসাজূদা -এর ঢাক্সীর সমাঙ্ড হইল)
অষ্ট্ম অ এখানেই সমাঙ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—্র/৩০২(উ)—৫,২৫০

ইসলামিক ফাউভ্ডেশন বাহ্লাদেশ


[^0]:    ইব্ন কাছীর——২ (৮ম)

[^1]:    ইব্ন কাशীর—৩৯ (b-ম)

[^2]:    

[^3]:    ইব্ন কাছীর—৭৬ (৮-ম)

[^4]:     না"। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৬)
    ইব্ন কাছীর—৮০ (৮ম)

