# তাফস্সীরে ইবনে কাথীর <br> দかみ খণ্ণ 

(পারা ২৫ থেকে পারা ২৮ প্ব্যত)
সূরা শূরা থেকে সূরা মুজাদাল়া পর্যন্ত

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল্ ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক<br>অনূদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (দশম খণ্ড)
মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাঘীর (র)
অধ্যাপক মাওনানা আখ্রার ফার্রক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের জাওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ২০৭৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0709-0
প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৩
ঢৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়্যন)
নভেম্বর ২০১৪
অগ্রহায়ণ ১৪২১
সফর j8৩৬
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফ্জান
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প. পরিচালক, ইসনামী প্রকাশনা কার্यক্রম
ইসলামিক ফাউভ্ডেশন
আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন
যুদ্রণ ও বাঁধাই
মেঃঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

## মূল্য : ৪৬৮.০০ (চার শত আাটষড্ডি) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (10th Volume) [Commentary on the Holy Quran]: Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Mulana Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon; Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181538

November 2014
E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price: Tk 468.00 ; US Dollar: 25.00

## মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু‘জিযাপূণ্র আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্থন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইপ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতিত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকানীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সত্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এ্ংং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শদ্চচ়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌষ্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইশ্তিতয় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলক্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্মপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাশ্শ্রের উদ্জব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিলেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞ ও বিশ্নেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্থন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেথে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্থন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ ঢাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউড্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ও উদ্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ডরতোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংন্লা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালির্রে যাচ্ছে। ইতিম্্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্ৰ্ৃগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত ‘তাফসীরে ইবনে কাছীর’ মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুজ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুর্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্ধামা ইবনে কাছীর (র) ঢাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুর্রপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে

## [ চার ]

ঢাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্থন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সশ্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : ‘এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচন্না করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্থন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্র ন্থখেনোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবণ্ӊনো খতের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাবী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের খুরু দায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফার্রক। গ্থন্থটির ১০ম খঞ্ডের দ্বিতীয় প্রকাশের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংক্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার্ বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্ূপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্মাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাশ্यদ আফ্জাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউড্ডেশন

## প্রকাশকের কথা

 বিশ্ববিখ্যাত ঢাফসীর ঋন্থ ‘তাফসীরে ইবনে কাছীর’-এর সকল খcer অনুবাদ বাংলা ভাযায় প্রকাশ করতে সক্ষম হর়েছে। এ জন্য পরনম করুণাময় জাল্নাহ্ ঢ'আলার দরবারে অশেব Өকরিয়া জ্ঞাপন করাছি।

তাফ্সীর হলো পবিত্র কুর্রানের ব্যাথ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বল্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাষ্মদ

 অসামান্য পরিশ্মম করে গেছেন। তাদদের পেই শ্রমের ফলস্বর্পপ जারবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহ সং্থ্যক ঢাফসীীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব ঢাফ্সীর গ্রত্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারূণ বাং্লাভাবী সাধারণ পাঠকদের পচ্ষ কুর্ানের যথার্থ শিষ্ণ ও মর্মবাণী অন্নুাবন করা অত্য দুরাহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাটলেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ

 পুরোপুরি নির্ভরব্যোগ নয়-এ-এন সনদ ও ব্যাথ্যা-বিশ্মেষণ পরিহার করে পবিত্র কুর্ানের
 অবনমন করার কারণণ আল্লামা ইবনে কাছীরেরে এ গ্ৃটি অর্জন করেহে সর্বাধিক নির্ষ্রবোগ্য তাফসীর গন্নের মর্যাদা অবং বিশ্বজোড়া থ্যাতি।

বিশিষ্ট जানিম, जনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক जাখতার ফা木্গক অনृদিত এই মূन্যবান
 সষ্ক্করণ ইতিমধ্যে ফুরির়ে যাওয়ায় এবার্রে তৃতীয় সংক্করণ পাঠকদ্দর সুবিষার্থ প্রকাশ করা হলে।

 সংশ্শেধনের ব্যব্যৃা নেয়া হবে।

মহান আল্gাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুন কর্ন্ন। আমীন!

## সূচিপত্র

সূর্木ा শূর্木া

আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠা
১-৬ আায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... २०
৭-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 28
৯-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 2b
১৩-১8 आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง०
১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩
১৬-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง๔
১৯-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্ন ..... ○b
২৩-২৪ আয়াতের তরজমা ও চাফসীর ..... 82
২৫-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... (ब)
২৯-৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ©
৩২-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬o
৩৬-৩৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬২
80-8৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৬
88-8৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १२
8৭-8৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 98
8৯-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ११
৫১-৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १৯

## সূর্রা যুখর্প্ফ

## আয়াত নম্বর

শির্রোনাম

১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b々
৯-১8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b-9
১৫-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯২
২১-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৬
২৬-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... دOO
৩৬-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১০৬
৪৬-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১৩
৫১-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১৫
৫৭-৬৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১৯
৬৬-৭৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২৬
৭৪-৮० আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৩ゝ
b--৮৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৩৪
সূর্ञा দूখান
১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৩b
৯-১৬ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ১8
১৭-৩৩ আয়াতের তরজজমা ও তাফসীর ..... ১৫๐
৩৪-৩৭ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ১৫৯
৩৮-৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬8
৪৩-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬৬
৫১-৫৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬৯

## সূর্木া জাছ্যিযা

আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠা
১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১१8
৬-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১११
১২-১৫ আর্যাতের তরজমা ও ঢাফসীীর ..... ১৭৯
১৬-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১b々
২১-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $2 ৮ 8$
২৪-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 26 -9
২৭-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৯
৩০-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৯8
সূর্গা আহ্তকাফ
১-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २००
৭-৯ আয়াতের তর্রমা ও তাফসীর ..... २०8
১০-১8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২০৯
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २১৩
-১৭-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২২০
২১-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২২৫
২৬-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৩২
২৯-৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৩৪
৩৩-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৫৮
ইবনে কাছীর ১০ম খণ্ড—২

## [ hx$]$

## সূর্না সুহাম্মদ

আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... शृष्ठा
১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬২
8-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ২৬৫
১০-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৭৩
১৪-১৫ • আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৭৬
১৬-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৮o
২০-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৮৫
২৪-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯০
২৯-৩১ . আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৩
৩২-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৫
৩৬-৩৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৮
সূর্木া ফাত্হ্
১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... vos
8-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩○৭
৮-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩○৯
১১-১8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২০*
১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৩২২
১৬-১৭• আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২8
১৮-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২৭
২০-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২৯
২৫-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬৬

## [ এগার ]

আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠা
২৭-२৮ আয়াতের তর্রমা ও তাফসীর ..... ৩৬০
২৯ আয়াতের ত্রজমা ও ঢাফস্গীর ..... ৩৬৮-
সূর্না হুজুর্রাত
১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭8
8-৫ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭৯
৬-b আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩b-
৯-১০• আায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ง-৭
১) आয়াতের ঢরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯০
১2 আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৩৯২
১৩ आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 80」
د8-১t आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 80৫
সূর্রা काফ
১-৫ आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 8১2
৬-১১ আয়াতের তর্রমা ও তাফসীর ..... 8১৬
১২-১৫ आয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 8১b
১৬-২২ আয়াত্র্ন তর্নজমা ও ঢাফস্সীর ..... 82১
২৩-২৯ আয়াতের তর্রমা ও তাফসীর ..... 82b
৩০-৩৫ আায়াতেন্ন তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩২
৩৬-8० आায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 880
8১-8৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... 88®

## [ বার]

## সূরা यান্নিস্নাত

আয়াত নম্বর শির্রোনাম ..... পৃষ্ঠা
১-১8 আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... 8৫๐
১৫-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8 8৫
২৪-৩০ আয়াতের চরজমা ও তাফসীর ..... 8৬৩
৩১-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৬৬
৩b-8৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৬b
8৭-৫১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8१२
৫২-৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 898 ,
সূর্木া ছূর
১-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8 9b
১৭-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8 b
২১-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8-9
২৯-৩৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্. ..... ৪৯৩
৩৫-8৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯৬
88-8৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯৯
সूরा नाজ্य
১-8 আয়াতের তরজমা ও চাফসীর ..... ৫०৫
৫-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫Ob
১৯-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্, ..... ৫२8
২৭-৩০ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীরন ..... ৫২৯
[ ঢের ]
আয়াত নম্বরশির্রোনাম
৩১-৩২ आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... (o)
৩৩-৪১ आায়াতেন্ন তর্নজা ও তাফসীর্র ..... ৫৩৭
৪২-৫৫ आয়াতের তর্রজমা ও ঢাফসীর ..... ৫8२
৫৬-৬২ আায়াতের তর্রজমা ও ঢাফস্গীর ..... ৫89
সূরা কাসার
১-৫ आয়াতের ঢর্রমা ও ঢাফসীর .....  880
৬-৮ आয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৫৫৭
৯-১৭ आায়াতের তর্নজমা ও ঢাফসীর ..... ৫く৯
১৮-२२ आয়াতের তর্নজম ও ঢাফসীর ..... ৫い○
২৩-৩২ আায়াতের তর্রজা ও ঢাফসীর ..... © 4
৩৩-8০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৬৭
8১-8৬ आয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৫१०
৪৭-৫৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৭२
সূরা রাহ्रमान
১-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... (৫b)
১৪-২৫ আায়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৫৮-9
২৬-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৯১
৩১-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৯৫
৩৭-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৯৮
8৬-৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর্র ..... ৬০৩
[ ঢৌদ ]
আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... शृष्ष
৫৪-৬১ আয়াতের তরজমা ও ঢাফস্সীর ..... ৬०৭
৬২-৭৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬১৩
সूর্গা ওয়াকিয়া
১-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬২২
১৩-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬২৯
২৭-8০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৩b
8১-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৫8
৫৭-৬২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $৬ ৫ b$
 ..... ৬৬০
৭৫-৮- আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৬৫
৮৩-৮৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৭)
৮৮-৯৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৭৩
मूर्ञां হাদীদ
১-৩ আয়াতের তরজমা ও ঢাফসীর ..... ৬৭৮
8-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৮২
৭-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬-q
১২-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৬৯৫
১৬-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 900
১৮-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 900
২০-২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর. ..... १०৬
[ পনের ]
আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠা
২২-২8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 930
২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १১२
২৬-২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १)8
২৮-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १১৯
সূর্ञा সুজাদাनা
১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৭२২
২-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १২৪
৫-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १७৩
৮-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... १৩৬
১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 980
১২-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 988
১8-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 989
২০-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 9(১)

# তাফস্সীরে ইব্ন কাছীর 

## দশম খণ্ড

# मूর্ज गूरा <br>  

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
خِّهُ
عسّقّ
(r)




- الَعُلْيُ





#   

১. হা-มীম।
২. 'আঈন. সীन. ক্বাফ, ;
৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন ।
8. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।
৫. আকাশমণ্ডী ঊর্ধ্ণদেশ হইতে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ ঢাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জানিয়া রাv, আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
৬. যাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্গহণ করে, আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। ছুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ।

ঢাফসীর : হরূফে মুকাত্তা‘আতের উপর ইত্তপূর্বে আল্নোচনা করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) অগ্গহণযোগ্য আশ্চর্যজনক ও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আরতাত ইব্ন মুনযির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে. আরতাত ইব্ন মুনযির (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া عسـی_~-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে। তখন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) আগন্তুক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে নিরবতা অবলম্বন করেন । দ্বিতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তিনি উত্তর দানে অনীহা প্রকাশ করেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পরও ত্তি উত্তর না দিলে হুযাইফা (রা) লোকটিকে বলেন, ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে আমি বলিব। আমি এই কথাও জানি যে, ইব্ন আব্বাস (রা) কেন তোমার প্রণ্নের জবাব দিততছেন না। এর কারণ হইল, ইহা এক কুরাইশী ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যাহার নাম ইইল আব্দে ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ। সে পূর্বের কোন নদীর তীরে অবতরণ করিবে। সেখানে সে দুইটি শহর আবাদ করিবে। বরং নদী খনন করিয়া শহর দুইটির মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আল্মাহ্ যখন উহার রাজত্ ও সম্পদ ধ্বংস করার ইচ্ছা কর্রিবেন তখন তিনি রাত্রে একটি শহরে আগুন দিয়া ধ্মংস করিয়া দিবেন। সকালে উঠিয়া সকলে ছাই-ভস্ম দেখিতে পাইবে। সকলে আশ্রর্যবোধ করিবে। কিভাবে

রাত্রের মধ্য শহরটি জ্লিলয়া ভম হইয়া গেল ? সকালের আলো উজ্জূন হইয়া ๒ঠার পর শহরের অহংকারী ও দাভ্কিকেরা যখন একস্থানে একত্রিত হইবে তথন আল্লাহ্ তাহাদিগকে মৃত্তিকা গাে নিক্ষে করিয়া ঞ্পংস করিয়া দিবেন। এই কথাই -


অর্থ!ৎ आল্नाহ্র পক্ম হইতে এমন একটি কঠিন শাস্তির খুবই প্রঢ্যোজন ছিল। উপরন্তু এমন একটি দুর্যটনা ঘটানোর পরিকল্পনা আল্নাহ্ ত'আলার পূর্ব হইতে ছিল।
 आর जَ
 কর্গা হইবে।

शাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেনী (র) ইহার চেয়েও দুর্ব্ল একটি রিওয়ায়েত আবূ যর (রা)-এর সনদে হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একাংশের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াহে বে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একদা মিমরের উপর উঠিয়া বলেন, 叔
 ऊनिয়াছ কি? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, হাঁ, आমি ৃनিয়াছি। তিনি
 जर्थ ? তিनि বनिলেन বাহিনীর অবস্থা কি তাহা প্রদর্শন করিয়াছে। অতঃপ্র জিজ্ঞাসা করেন, سی-এর
 نَّ ভয়াবহ হইবে! কিন্মু ت-এর অর্থ জিঞ্gাসা করিলে তিনি জবাব না দিয়া নিশচুপ থাকেন। এই সময় আবু যর (রা) ঊঠিয়া ইব্ন .আব্বাসের অনুকূপ ব্যাখ্যা করেন এবং
 আযাব আপতিত হইবে যাহা উহাদিগকে দশ দিক দিয়া অবরোধ করিবে।
 ’ْ এবংং এইভাবেই তিনি প্রত্যাদেশ কর্যিয়াহিনেন তোমার পূর্ববর্তীদিগেন প্রতি। অর্থাৎ যেভবে আল্লাহ ত'আলা তোমার প্রতি পবিত্র কুরজান অবতীর্ণ করিয়াছেন সেইভাবে তোমার পৃর্ববর্তী নবীগণণর প্রতি নাযিল করা ছইয়াছিল কিতাব ও সহিফা।

آللُهُ الْـَزْبِنْ তিনি স্বীয় কাজ ও কথায় প্রজ্ঞাময়।

ইমাম মালিক (র) ....আায়িশা (রা) হইত়ে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্ধাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি কিভাবে ওহী আলে? জবাবে তিনি বলেন, কখনো ঘন্টা-ষ্ধনির মত শ্দ করিয়া আসে, যাহা আমার নিকট টীষণ ভারি অনুযূত হয়। ওহী নাযিল শেষ হইয়া গেলে উহা আমার মানসপটে প্রথিত হয়। আবার কখন্নে কোন কেরেশেত মানব आকৃতিতে আসিয়া ওহী জানাইয়া যান। উহাও আমার ম্মরণণ উপস্থিত থাকে। জায়িশা (রা) বলেন, কখনো ওহী ভীষণ শীতের সময় নাযিল হইলে তিনি ঘামে ভিঁ্যিয়া यাইতেন। তাহার ললাট বাহিয়া ঘামের c্রোটট টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকিত। সহীছ্দয় ইহা বর্ণনা করিয়াছছ। তবে এখানে হবহ বুখারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তাবারানী (র) ....হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। शারিছ ইব্ন হিশাম (রা) রাসূলूলুাহ্ (সা)-কে কিজবে তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয় এই প্লশ করিলে তিনি বলেন, "ঘট্টা-ষ্বনির মর্ত শদ্দ কর্রিয়া ওহী নাযিল হয়। উহা আমার নিকট ভীষণ ভারি মানুম হয়। আর উহা আমার ম্যরণে বদ্ধমূল থকে। তবে কখদো কোন কেরেশতা মানব আকৃতিতেও ওহী নইয়া আলেন। তিনি যাহা নাযিল করেন তাহা সব আমার ग্মরণ থাকে। আহমদ (র) ...আদ্মুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুন্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করি বে, হে আল্লাহ্র রাসূন! ఆইীর অনুতূতি কেমন? তিনি বनिলেন, জিজ্জিরের बিন ঝিন শদ্দ అনিতে পাওয়ার পর আমি নীরূব হইয়া থাকি। এই অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়। उহী যখন নাযিन হয় তখন আমি তীষণ এক ওজনের চাপ অনুভব করি। আমার মনে হয় হয়ত এখন আমার আọ্া নির্থত হইয়া যাইবে। একমাত্র আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব̨ন কাসীর বলেন, বুখারীর শরাহ গ্রন্থের প্রথম দিকে এই বিষয়়ের উপর আমি বিস্তারিত আলোচন্না করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিপ্র্রল্যোজন। (সমশ্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ্র।)
 शृথিবীতে याহ কিছু আছে তাহা তাহারইর। অর্থাৎ সকন সৃষ্টि আল্লাহ্র ইবাদতে বাধ্য এবং মহাবিশ্বময় একমাত্র তাঁহারই রাজত্। সবকিছু তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয়।

 ' রহিয়াছে।
 আকাশমভ্ণী উর্ধ্ধদদশ হইতে ভাপ্িিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) যাহ্হাক, কাতাদা, সুদ্দী ও কা‘ব আহবর (র) প্রমুখ বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র ‘আজমাত ও অপরিসীম শক্তির প্রকাশে সমস্ত কিছু কাঁপিতে থাকে।
 ফেরেশতারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিন্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আসিয়াছে যে,


অর্থাৎ যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্ববাসীদিগের জন্য ক্ষ্মা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; (অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাশ্তি হইতে রক্ষা কর।
 জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
 আল্লাহৃর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকর্রপে গ্রহণ করে।
 মুশরিকদিগের কার্যকলাপ আমি অবলোকন করিতেছি এবং তাহাদিগের কার্যকলাপের হিসাব রাখা হইতেছে। আমি স্বয়ং উহাদিগের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করিব।
 ভয় প্রদানের অধিকারী। প্রতিশোধ ও প্রতিফল আল্লাহ্ গ্রহণ করিবেন এবং সকলের কর্মবিধায়ক আল্মাহ্।

## 人


强

#   

৭. এইভাব্বে আমি তোমার প্রতি কুরঅান অবতীর্ণ কর্রিয়াছি আরবী ভামায়; याহাতে ঢুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতক্ক কর্রিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্ক याহাতে কোন সন্দে নাই; সেদিন একদল জান্মাতে প্রবেশ কর্রিবে এবং একদল জাহানামে প্রবেশ করিবে।
৮. আল্লাহ ইচ্श কর্রিলে মানুষকে একই উभ্ছত কর্রিতে পার্রিতেন; বস্হুত তিনি याহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্ষীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। জালিমদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহাय্যকারী নাই।

তাফ্সীর : আল্লাহ্ ত'আলা বনেন, আমি ব্যেইতবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদিগের
 ঊপর কুরজান নাযিন করিয়াছি আরবী ভাষায়। অর্থৎ স্পষ্ট ও সাবলীল রচনা ভগ্গিমায়।

وْمَنْ حَوْتَهَا এবং সতর্ক কর্রিতে পার মক্কার আশেপাশশর লোকদিগকে কিয়ামত দিবস সশ্পর্কে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব-পপ্চিমসহ সক্নদিক্কের লোকদিগকে। এই আয়াতে মক্কাকে উম্মুল্র কুরা’ বলা হইয়াহে। কেননা মক্কা ভূমি পৃথিবীর অন্যান্য সকন শহর ও ভূমি হইততে সম্যান ও শ্রেষ্ঠত্তের দাবীদার। এই বিষয়ের প্রমাণে বহ দনীল রহহিয়াছে যাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। তবুও ব্যাপারটা আরো পরিক্কার হওয়ার জন্য এইহ্গানে ছোট একটি হাদীস উল্নেখ করা হইন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ সানমাহ ইব্ন আদ্যুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সানমাহ ইব্ন আব্দু রহহান (র) বলেন, আদ্দুল্নাহ্ ইবุন আদী ইব্ন হামরা যুহরী (রা) ঢাঁহাক্ বলিয়াছেন, এক্দা তিনি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে মক্কার হায়ওয়ারাত নামক বাজারে বসিয়া বলিতে তনিয়াছেন বে, তিনি বলেন : "আল্লাহ্র শপথ! নিশয়ই ঢুমি পৃথিবীর সমন্ত ভূমি হইতে উত্তম। সমষ্ত ভূমি ইইতে ঢুমি আল্মাহ্র নিকট সবচে<্যে বেশী পছ্দনীয়। যদি আমাকে এই ভূমি হইতে বাহির করিয়া না দেওয়া হইত তাহা হইলে কখনও আমি এই ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম না।" যूহরীর হাদীলে ইব্ন মাজাহ, নাসায়ী ও তিরমিবী (র)-ও এইর্রপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।
 দিন মানব জন্মের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকন লোককে এক ময়দানে জমায়েত করা হইবে।
 কিয়ামত সংঘটিত করা আল্লাহ্র জন্য কঠিন কোন কাজ নহে।
 করিবে এ্ৰং একদল জাহান্নাম্ম প্রবেশ করিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

祭 অর্থাৎ স্মরণ কর, কিয়ামতের দিনে তিনি তোমাদগিকে সমবেত করিবেন সেদিন ইইবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন।

অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন :



অর্থাৎ যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে; ইহা সেইদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে; ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে; এবং আমি নির্দিষ্ট কিছ্রকালের জন্য উহা স্থগিত রাখিব। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহ্ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে হইবে ভাগ্যবান।

ইমাম আহমদ (র) .... আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণন্গা করেন। আব্দুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতে করিয়া দুইখানা কিতাব লইয়া আমাদিগের নিকট আসেন এবং আমাদিগকে বলেন, "তোমরা জান কি এই দুইখানা কি কিতাব ?" আমরা বলিলাম, জানি না। আপনি বলিয়া দিন, ছে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তাঁহার ডান হাতের কিতাবখানা সম্পর্কে বলিলেন, "এই কিতাবখানা আল্লাহ্র নিকট হইতে আনীত হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে জান্নাতবসীদিগের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ বিস্তারিত পরিচয়। প্রত্যেকের নামের শেষে উহাদিগের আমলের যোগফলও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে। ইহার মধ্যে আর কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।" অতঃপর তিনি তাঁহার বাম হাতের কিতাবখানার প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, "এই কিতাবখানার মধ্যে রহিয়াছে জাহান্নামবাসীদিগের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ পরিচয়। আর নামের শেষে রহিয়াছে আমলনামার যোগফল। ইহার মধ্যে হাাস-বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নাই।" ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবাগণ বলিলেন, ‘সব যদি নির্দিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইবনে কাছীর ১০ম খબ্-8

আমাদিগগর আমল করার জার কি অর্থ হইতে পারে ?' তিনি জবাবে বলিলেন, "সতর্কতার সহিত পুণ্যের পথথ থাক। কেননা যাহারা জান্নাতী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জান্নাত্সিলভ হইবে-বাকী জীবন সে বেমনই অতিবাহিত করুক না কেন। আর যাহারা জাহান্নামী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জাহান্নামীসুনভ হইবে—জীবনে সে যত ভাল আমলই করিয়া থাকুক না কেন।" অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় মুম্ঠিবিদ্ধ করেন এবং বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সময় তিনি এমন ভপ্গি করেন বে, শ্রে তাঁহার ডান হাত হইতে কিছু একটা ফিঁকিয়া ফেনিয়া দিলেন। আর বলিলেন, তাঁহার ডান হাতের কিতাবটি ফিंকিয়া দেন এবং বলেন, একদল জান্নাত্ প্রবেশ করিবে। ইহার পর তিনি তাহার বাম হইতেও উহা ফিঁকিয়া দিলেন। আর বলিলেন, একদল জাহান্নাম প্রবেশ করিবে।"

তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি রেওয়ায়েত কর্রিয়াছেন। তিরমিযী (র) বनেন, হাদীসটি হাসান-সरীহ-গরীব। आার আা্gামা বাগাজী (র) ন্বীয় তাফস্সীর্রের মধ্ব্য আবूল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। ইব্ন হাতিম লাইহ (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর জনৈক সাহাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আদ্দুন্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্নাহ্ ইবৃন আমর (রা) বলেন, আল্লাহ্ ত'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁহার সকল সন্তানকে তাহা হইতে নিষ্কুন্ত কর্রিলে উহারা পাথীর মত ময়দানে ছড়াইয়া পড়। তখন আল্মাহ্ ত'আলা উহাদিগকে দুই মুষ্ঠির মধ্যে নইয়া বলেন, ইহাদিগের একাশ্ নেককার এবং অন্য অংশ বদূকার। এই কথ্থ বলিয়া তিনি সকনকে ছাড়িয়া দিয়া আবার সंকলকে দুই মুষ্ঠিতে ধারণপৃর্বক বলেন, ইহাদিগের একাংশ জান্নাতী হইবে এবং অন্য অংশ থ্রবেশ করিবে জাহান্নামে। এই হাদীসটি মওকৃফ, সহীহের কাছাকাছি। (আল্লাহৃই जান জানেন।)

ইমাম আহমদ (র) ....জাবূ নयु木াহ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। অাবূ নय্রোহ (রা) বলেন, जবূ অদদুল্লাহ নামক এক সাহাবীকে তাহার বক্ষুরা রোগের সময় ওশ্র্যা করিতে যাইয়া দেখেন বে, তিনি কাঁদিতেছেন। বন্ধুরা তাহাকে বলিল, पুমি কাঁদিত্ছে কেন ? তোমাকে তো রাসুলুল্নাহ (সা) বলিয়া গিয়াছেন বে, গোফ ছোট রাখিবে এবং সেই অবস্থায় আমার সহিত মিলিত হইবে। এই কথার প্রেক্ষিতে সাহাবী তাঁহার বন্ুদিগকে বলিল, ক্থা তো ঠিক কিত্ু আমাক্ কাদাইতেছে বে বিষয়টি তাহা হইন এই বে,
 করার পর স্বয়ং মুষ্টিদ্যে উহাদিগকে ধারণপৃর্বক ডান মুষ্ঠির প্রতি ইপ্পিত কর্নিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাং ইহারা জান্নাতী) এবং বাম যুষ্ঠির প্রত ইছ্তিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জাহান্নামী)। आর আমি কাহারো পরোয়া করি না।" অতএব आমি এই কथা ভাবিয়া কাঁদিতেছি বে, জানি না আল্লাহ্র মুঠ্ঠিদ্দ্যের কোন্ মুষ্ঠিতে আমি ছিনাম।

তাকদীরের উপর এই ধরনের সহীহ，সুনান ও মুসনাদ ইত্যাদি দ্রন্থে বহ হাদীস রহিয়াছে। হযরত আनী（রা），হयরত ইব্ন মাসউদ（রা）ও হযরত আয়িশা（রা）প্রমুখ হইতেও এই বিষয়ের উপর বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে
 অনুসারী করিতে পারিতেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ম কর্রিলে সকন মানুযকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করিতে পারিতেন অথবা তিনি ইচ্ঘ করিনে সকন মানুষকে ভ্রান্তপাথ পরিচানিত করিতে পারিতেন। কিন্ুু তিনি তাহা না কর্রিয়া কতককে সত্যের পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং কতককে পরিচালিত করিয়াছেন র্রান্তপাথ। ইহার মধ্যে নিহিত রাখিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রজ্ঞ ও সূক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিजস্গ।

তাই তিনি আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বনিয়াছেন ：


অর্থাৎ বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন； সীমালংঘনকারীদিগের কোন অভিভাবক নাই，কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্ন জারীর（র）．．．．ইব্ন হহজাইরা（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，ইব্ন হুজাইরা （রা）বনেন，মূসা（অ）বলিয়াছিলেন，হে পর্রোয়ারদিগার！आপনি，মনুষ সৃষ্己ि কর্রিয়া ঢাহার একাংশকে জান্নাতী করিলেন এবং অন্য অংশকে জাহান্নামী করিলেন， কেন—সকলকে সমানভবে জান্নাতী করিলে ভাল হইত না ？মূসা（जা）－এর এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্মাহ্ ত‘আলা তাঁছাকে বনিলেন，হে মূসা！ঢুমি তোমার

 শরীরের প্রায় সর্বাংশ হইতে কাপড় «ँদू করিয়া তুলিয়া «রিয়া বলিল্নেন，হে প্রতিপালক！ সষ্ভবত সকল অন ইইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন বাকী অগ ইইতে কাপড় তুলিয়া ফেলার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ ত＇আলা বলিলেন，＇অতএব সকন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মধ্যেও কোন কন্যাণ নাই।’
据







৯. উহারা কি আল্লাহর পর্রিবর্তে অপরকে অভিতাবকক্রপে গ্রহণ কর্নিয়াছে। কিষ্ুু আল্লাহ, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত কর্রেন। তিনি সর্ববিষয়্যে সর্বশক্তিমান।
১০. তোমরা বে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- উহার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। বन, ইনিই জাল্লাহ- আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর্গ করি তাঁহার উপর এবং অমি তাঁহারই অভিমুখী।
 তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আনআমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আনআমের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন্; কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহহ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্ঠ।।
১২. जাকাশমভলী ও পৃথিবীর কুজ্জি তাহারই নিকট। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ঘা ঢাহার রিয়ক বর্ধিত কর্রেন অथবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিলশষ जबरिण।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'অালা মুশরিকদিগের শিরকের সমালোচ্না করিয়া বলেন, বান্দাদিগের নিকট ইইতে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা উপাল্যের উপযোগী ও অধিকারী নহে। কেননা জীবন মৃত্যুর মালিক তিনি, তাই ইবাদতের একমাত্র উপশুক্তও


الَى اللّه অর্থাৎ তোমরা পার্থিব অপার্থিব যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, আল্মাহ্র্র কিতাব ও হাদীসকে উহার মীমাংসকারী মানিবে। যেমন অন্যত্র আল্মাহ্

 মীমাংসার জন্য তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁহার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (আর বল,) ইনিই আল্লাহ্-আমার প্রতিপালক।
 অভিমুখী '’ অর্থাৎ আমি আমার সব ব্যাপারে তাহার শরণাপন্ন হই।
 কিছ্রু সৃষ্টিকর্তা।
 জোড়া সৃষ্টি কর্রিয়াছছেন। অর্থাৎ, তিনি এত অনুগ্হহীন বে, তিনি: তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের আকৃতি ও জাতের মধ্য হইতে ভ্ন্ন নিংগ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি
 তিনি পঙদিগের মধ্যা আট ধরনের জোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।
 তোর্মার্দিগের 刃্তী ও পুরুষ্রের মিননের মাধ্যমে আরো ত্তী ও পুরুু জন্দলাত করিবে। অইভাবে মানব ও পঙ্দিগের বংশ বিস্তার ঘট্তিতে থাকিবে।

বাগাভী (র) বলেন, কেহ বলিয়াছেন বে, এই ধারায় তিনি বশশ বিস্তার ঘটাইয়া থাকেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, ও প৫র বংশ ও সৃষ্ধির ধারা তিনি অবশিষ্ট রাখেন।

কেহ বলিয়াছেন জোড়ার মাধ্যম্ম মানব সৃৃ্টি করেন।
 আল্লাহ্র সদৃশ কিছू নাই। কেননা তিনি একক ও অদ্দিতীয়, চাঁার অনুন্রপ কোন সত্তা

 হাতে।
 বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ম রিযিক বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ঘ রিযিক কমাইয়া দেন। ইश তিনি প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ভিত্তিতে



১৩. তিনি তোমাদিণের জন্য বিধিব্দ করিয়াছ্ন দীন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে-আর যাহা আমি ওহী কর্রিয়াছি তোমাকে এবং যাহার निর্দ্রশ দিয়াছিনাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া বে, ঢোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। ঢুমি সুশর্রিকদেরকে यাহার প্রতি আহবান করিত্তেছ ঢাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। অল্লাহ यাহাকে ইচ্ঘা দীনের প্রতি जকৃষষ করেন এবং ভে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।
১8. উহাদিগের নিকট জ্ঞান आসিবার পর কেবলমাত্র পারশ্পরিক বিদ্মেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায় এক নির্ধারিত কাল পর্য্ত; অব্যাহতি সম্পক্কে ঢোমার প্রতিপানকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিণের বিষয়ে ফ্য়সালা হইয়া যাইত। উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকার্রী হইয়াছে তাহারা কুর্রান সম্পর্কে বিলান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

তাফসীর ः এই উশ্মতকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ ত'আলা বলেন
 কর্রিয়াছি দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম নৃহকে- যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম তোমাকে।

এই স্থানে আল্নাহ্ তাআলা প্রথম নবী আদম (আ)-এর পরবর্তী নবী নূহ (আ)-এর উল্নেখ করিয়া সর্বলেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর এই নবীদ্য়ের মধ্যবর্তী সময়ের বিশিষ্ট নবী ইবরাহীম, মৃসা ও ঈসা ইব্ন মাইয়াম্মে নাম উল্লেv কর্রিয়াছেন। (অতএব বুঝা যায়, থ্রথম নবী হইতে শেষ নবী পর্যন্ত প্রত্যেকের শরীআতের সহিত প্রত্যেকের রহিয়াছে এক নিবিড় সশ্পর্ক।) সৃরা আহयাবের মধ্যে এই পঞ্চ নবীকে এক আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই «ে,


जর্থাৎ, শ্যরণ কর, আমি নবীদিগের নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে এবং নূহ ইবরাইীম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মারিয়ামের নিকট হইতে গ্রহণ কর্রিয়াছিলাম অংগীকার।

উল্লেখ্য বে, এই সকন নবীগণের প্রত্যেকেরইই দাওয়াতের মূন বিষয় ছিন আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁহার একত্বাদদর স্বীকৃতি প্রদান করা।

वেমন जना आয়াতে বला হইয়াহে বে,
 করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইনাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।
 जর্র্ৎ, आমরা সকন নবী সশ্পর্কে সৎভ্ভাই সমতুন্য্য এবং আমারের দীন এক।

মূলত সকল নবীর দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল আল্মাহ্র ইবাদত্ এবং তাঁহারা একত্বাদের স্বীকৃতি প্রদানের বেলায় অভ্নিন যদিও সকলের দাওয়াতের পদ্ধতি ও শরীয়ত-বিধান ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

यেমন অन্যত্র বলা হইয়াছ यে, তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পণথ নির্ধররণ করির্যাivি।

তাই আল্মাহ্ ত'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন :

 আদেশ করিয়াছেন এবং নিষেখ করিয়াছেন মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করিতে।

## ইহার পর বলিয়াছেন ঃ

位 কর্রিত্ছ তাহা উহাদিগেরে নিকট দুর্বহ মনে হয়। অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকদিগকে তুমি শে তাওহীদের দাওয়াত দিতেছ, তাহা তাহাদিগের নিকট অসহ্য ও অহেতুক উৎপাত স্বরূপ মনে হইতেছে।

## অতঃপর বলিয়াছেন :

 প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং বে তাঁহার অর্ভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ বে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকে আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াত দান করেন এবং যে ভ্রান্তপথে চলিতে সচেষ্ট হয়, তাহাকে গোমরাহ পথে পরিচালিত করেন।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :
 কেবলুমাত্র পারশ্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। অর্থাৎ, সত্যের উপর মযবুত যুক্তি ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা পাবার পর মুহূর্তে তাহারা কেবল বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীবশত সত্যের বিরোধীতা করিতে থাকে।

অতঃপর বলিয়াছেন :
 অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। অর্থাৎ, প্রত্যেকের আমলের হিসাব গ্রহণ করার জন্য যে দিনটির ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা যদি না করা হইত তবে প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের শাস্তি তৎক্ষণাৎ প্রদান করা হইত।

পরিশেষে আল্নাহ্ ত'আলা বলেন বে,
的 অর্থাৎ, উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরার্ধিকারী হর্ইয়াছে তাহারা কেবল অন্ধের মত যুক্তিহীনভাবে পূর্বসূরীদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।
 আর" উহ্হারা বে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে তাহার উপরও উহাদিগের বিশ্বাস নাই। কেবল অন্ধ ও অবৌক্তিকভাবে উহারা ইহাদিগের পূর্বসূরীদিগের ধারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। ফলে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কেও উহারা সন্দেহ পোষণ করে।

১৫. সুতরাং তুমি উহার দিকে আহবান কর এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদিগের খেয়াল-থুশীর অনুসরণ করিও না। বল, ‘আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে. বিশ্বাস করি এবং আমি অদিষ্ট হইয়াছি তোমাদিগের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে। আল্লাহৃই আমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। আমাদিগের কর্ম আমাদিগের এবং তোমাদিগের কর্ম তোমাদিগের। আমাদিগের ও তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহইই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।’

তাফসীর ঃ এই আয়াতটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দশটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটির আলোচ্য বিষয় অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়াতুল কুরসীর মত সমগ্র কুরআনের মধ্যে এক আয়াতে এতটি আলোচিত বিষয় অন্য কোন আয়াতে নাই। নিম্নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।
'نَلّْلبَ فَادْعْ অর্থাৎ, তোমার প্রতি ওইী অবতীর্ণ করা হইয়াছে। আর এই রকম ওহী তোমার 'পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপরও অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। যে বিধান তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে, তুমি সকলের নিকট তাহার দাওয়াত পৌছাও এবং সকলকে উহা মান্য করার জন্য চেষ্টা চালাও।
 উপর প্রত্তিষ্ঠিত থাকিতে বলা হইয়াছে, সেইভাবে তুমি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদিগকেও ইহা মানিতে উদ্বুদ্ধ কর।
 আল্নাহ্ ব্যতীত অন্যকে পূজা করিয়া আসিতেছে- এই সকল মুশরিকদিগের খেয়াল-খুশীর তুমি অনুসরণ করিও না ।

ইবনে কাছীর ১০ম খঞー৫
 आসমানী কিত্তাব আমি বিশ্বাস্স করি। আর পৃর্বের অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে তারত্ম্য সৃৃ্টি করা এবং একটি বিশাস করা ও অন্যট্টেকে অবিশ্বাস করার आমি পক্ষপাতি নহি।
 জারি করিতে চাহি, যাহা আল্ধাহুর পক্ক হইতে আমার নিকট পৌছান ইইয়াছে। বে আদেশ সস্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক।
 নাই। তাঁহার ইবাদত না করার ইচ্থ্থর স্বাীীনত আামাদিগের সকলের রহিহ়াছে। তবে নৈতিকতাবে সকনে একমাত্র তাঁারই ইবাদত করিতে বাষ্য। কেননা ইচ্ঘ শক্তি সম্পন্ন মানব জাতি ব্যতীত অন্য সকন জাতি তাঁারই ইবাদতে রত রহহয়াছে।
 ভোগ করিব এবং তোমাদিগের আমলের পরিণাম তোমরাই ভোগ করিবে। একের আমল অপরের কোন উপকারে আসিবে না। আমলের ফলাফ়ুলের ব্যাপারে তোমাদিগের সহিত আমাদিগের কোন যোগাব্যাগ নাই।

বেমন পবিত্র কুরजানের অনার্র আল্লাহ্ ত'অানা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ, তাহারা যদি তোমার প্রতি মি্যার্রোপ করে তবে তুমি বলিও আমার কর্ম্র দায়িত্ণ আমার এবং তোমাদিগের কর্ম্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।

অَर्थৎ, पামাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-


সুদী (র) বলেন, এই আয়াতটি জিহাদের আয়াত নাযিল इওয়ার পৃর্বের। অতএব আলোচ্য আয়াতের এই অংশশফুু রহিত। কেননা তর্কাতীত্যাবে এই আয়াতটি মক্কী এবং জিহাদের আয়াত হিজরত পরবর্তীকালে মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

آَلْ করিবেন। যथা অন্ত্র বলা হইয়াছে বে,

অর্থাৎ, বল আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।
 হইবে।

 (IV) -
隹


১৬. আল্লাহকে স্বীকার কর্রিবার পর যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক কর্রে তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগেন প্রতিপানকের দৃষ্টিতে जসার এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদিগের জন্য রহিহ়াছে কঠিন শাা্তি।
১৭. অল্লাহই जবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং ঢুলাদও। पুমি কি জান— সষ্ষবত কিয়ামত আসন্ন?
১৮. याহারা ইহা বিশ্বাস করে না ঢাহারাই ইহা प্বরান্নিত করিতে চাহে। আর यাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সশ্পর্কে যাহারা বাক-বিত্জ করে ঢাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াহে।

তাফসীর : এইস্থানে আল্লাহ্ ত'অালা ঈমানদার়দের সহিত বেঈমানদের তর্ক
 هَ

করিয়া যাহারা উহাদিগকে হিদায়াতের পথ হইতে অপসার্রিত করিয়া ড্রান্তির মধ্ব্য নিক্ষেপ করিতে চাহহ-

অর্থাৎ, তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অস্সার ও বাতিল হিসাবে গণ্য।
 রহহিয়াছ্ কঠিন শাস্তি।

ইব্ন आব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের বিশ্বাসী সু’মিনদিগকে যাহারা বিল্রান্ত করিয়া হিদায়াতের পথ হইতে বর্বর্রতা ও জাহিলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার অপপ্রয়াস চালায় তাহাদিগকে লক্ষ্য কর্রিয়া এই অভিসম্পাত ও ฆॅশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন, ইহ গ্রারা ইয়াহ্দ ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে- यাহারা বনে, आমাদিগের ধর্ম তোমাদিগের ধর্ম ইইতে উত্তম, আমাদিগের নবী তোমাদিগের নবী হইতে পূর্বতম। সর্ব্রাপরি আমরাই উত্অ, আমরাই আল্নাহ্র প্রিয় পাত্ত। অথচ তাহাদিগের এই দাবী সম্শূর্ণ মিথ্যা এবং বাজে বকবকানী মাত্র।

 মীযান অর্থাৎ, ন্যায়-নীতি। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই অর্থ কর্যিয়াছেন।

 স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাহাত মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আরো বলিয়াছছন :


जর্থাৎ, তিনি•आকাশ<ক করিয়াছছন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন তুলাদও। यাহাতে তোমরা সীমানংখন না কর। তুলাদও তোমরা ন্যায্য ওজনকারী হও এবং ওজनে কম দিও না।

অতঃপর बनেন किয়ামত आসন্न?

এই আয়াতাংশের মধ্যে नোড় ও ভীতি উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। সাথে সাথে পার্থিব আকর্মণ হইতে নিক্ষ্রান্ত ইওয়ারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়ানছ : : ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই কামনা করে যে, ইহা ত্রান্বিত হউক। অর্থাৎ, কাফিরেরা বলে যে, যদি আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য হইত তাহা হইলে কিয়ামত এত দিনে সংঘটিত হইত। নতুবা উহা এখন কেন সংঘটিত হইতেছে না? এই কথা কাফির তাওহীদ অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীরা বলিয়া থাকে। কেননা কিয়ামতের ব্যাপারে উহারা উদাসীন।

আর কিয়ামতের ব্যাপারে মু’মিনরা ভীত এবং আশংকাগ্রস্ত। কেননা তাহারা জানে যে, উহা সত্য। অর্থাৎ, তাহারা বিশ্বাস করে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ফলে তাহারা সেই দিনের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। সেই দিনে কোন বিপদ ঘটার আশংকায় তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

সহীহ, হাসান, সুনান ও মুসনাদের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রায় একটি মুতাওয়াতির হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন এক সফরে জনৈক লোক একটু দূর হইতে উচ্চস্বরে রাসূলুল্ধাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বে, ‘হে মুহাম্মদ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে ?’ তাহার ডাকের শব্দ তনিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "লোকটি পাগলের মত চীৎকার করছে।" অতঃপর তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, "হাঁ, হাঁ, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য। রল, "এই ব্যাপারে তুমি কতটুকু প্রস্তুতি প্রহণ করিয়াছ?" লোকটি বলিল, "আল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে আমি ভালবাসি।" রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, "তুমি সেইদিন তাহার সংগী হইবে যাহাকে তুমি ভালবাসিঁবে।"

অন্য হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসিবে তাহার হাশর তাহার সহিত হইবে।"

উপরোক্ত হাদীসটি মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। উল্লেখ্য যে, রাসূলूল্ধাহ (সা) লোকটির কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়-ক্ষণের প্রশ্নে নীরব থাকিয়া কেবল তাহাকে কিয়ামাতের জন্য প্রস্থুতি নেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র রহিয়াছে।
 হওয়ার বিষয়ে যাহারা বাক-বিতণা করে এবং উহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া ধারণা


অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যাহারা সন্দেহ প্পোষণ করে তাহারা অজ্ঞ। কেননা তাহাদিগের জানা থাকা উচিত যে, যিনি আকাশসমমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃতকে যিনি জীবন দান করিতে পারেন এবং অস্তিতৃহীন কোন বস্তুকে যিনি

অস্তিত্দে আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করা কোন ব্যাপার
 ه্রূ অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাক্ সৃষ্টি "করিবেন পুনর্বার এবং উহা তাঁহার জন্য সহজতর ব্যাপার।
 (Y.)

O屈 (Y) اللّ

:
 ○
১৯. আল্লাহৃ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্মা রিয়ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।
২০. যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসন বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দিই, आখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।
২১. ইহাদিগের কি এমন কত্ঞলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ্ ইহাদিগকে দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা না থাকিনে ইহাদিগের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাষ্তি।
২২. তুমি. জালিমদিগকে ভীত-সন্তস্ত দেখিবে উহাদিগের কৃতকর্ম্মর জন্য; আর ইহাই আপতিত হইবে উহাদিগের উপর। यাহারা ঈমান আনেে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্মাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছ্ চাহিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহা অনুগ্রহ।

তাফসীর ঃ.আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও দয়ার উল্লেখ কারিয়া বলেন, তিনি তাঁহার ফরমানদার ও নাফরমান কোন বান্দাকেই ভুলেন না। সবাইকে তিনি দয়াবশত সমানভাবে রিয়ক দান করিয়া থাকেন। এক আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ, 'পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ আল্মাহ্রই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সষন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।’

এই বিষয়ের উপর এই ধরনের বহু আয়াত পবিত্র কুরআনের মধ্যে আসিয়াছে।

 পরাক্রমশালী। অর্থাৎ কোন কাজে তিনি অপারগ বা অক্ষম নহেন।

অতঃপর বলিয়াছেন ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ বা সুফসল সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হয় তাহাকে তিনি শক্তি ও সহযোগিতা দান করেন এবং তাহার সঞ্চয়ের ভাত্জর তিনি সমৃদ্ধ করিয়া দেন। তাহার একটি নেকির বদলায় তাহাকে দশ হইতে সাতশত অথবা ততোধিক নেকী লিখিয়া দেন।

'যে কেহ ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাহাকে তাহারই কিছু দেই, পরকালে ইহাদিগের জন্য কিছুই থাকিবে না।’

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব সম্পদ লাভের আশায় চেষ্টা করিবে, সে পরকালে কিছুই পাইবে না। পরকালের সুখ তাহার জন্য নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে আল্মাহ্ ইচ্ছা করিলে ইহকালে তাহাকে কিছু দিবেন এবং না দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহাই তিনি করিবেন। কেবল ইহকালীন সুখ সঞ্চয়ের নিয়্যতের কারণে ইঁহকাল ও পরকাল উভয়কালে সে ভীষণ ক্ষত্গ্পিস্ত হইবে। যাহা পূরণ হইবার নহে।

এই কথার প্রমাণে অন্য সূরার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাইততে পারে। তথায় আল্মাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘কেহ পার্থিব সুখ-সন্ভোপ কামনা করিলে আামি যাহাকে ইচ্ঘা সত্রর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, ব্যোয় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্মহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। যাহারা মু'মিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্ঠা করে তাহাদিগেরই চেষ্ঠা স্বীতৃ হইয়া থাকে। তোমার প্রতিপানক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে ও উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপানকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদিগের এক দনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ণ দিয়াছিলাম। পরকান তে নিষ্য়ই মর্মাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্ম শ্রেষ্ঠত্।?

ছাওরী (র) উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন, রাসূনুল্ধাহ (সা) বनिয়াছেন ঃ "এই উশ্মতের জন্য সম্মান, শ্রেষ্ঠত্, সাহায্য ও রাজত্ লাডের সুসং্বাদ রহিয়াছে। তবে এই ঊম্মেের বে ব্যক্তি আখিরাতের কাজ দুনিয়া লাভের উদ্mেশ্যে সশ্পাদিত করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না।" ইহার পর অাল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
‘ইহাদিগের কি এমন কতঞুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছ্ এমন দীনের যাহার অনুমতি আন্ধাহ্ ইহাদিগের দেন নাই।' অর্শাৎ, ইহারা সঠিক দীনের শরীআতের অনুসরণ করে না, বরং ভ্বিন ও মানুষ শয়তানেরা ইহাদিগের জন্য বে বিধান প্রণয়ন করিয়াছে ইহারা তাহার অনুসরণ করে। ফনে প্রতিমার উল্mশ্যে বशীরাহ (উৎসর্গিত কানহেঁ়়া উ征), সয়িবা (প্রতিমার উল্mেশ্যে উৎসর্গিত সাধারণ

 নিয়াছিন। আর নিজেদের জন্য হালাল কর্য়য়াছিন মৃত জানোয়ার্রের গোশত, রক্ত ও জুয়া থেলা। এইতবে ইহারা অজ্ঞত ও ज্রাত্তির বশববর্তী হইয়া হালাল-হারাম ও ইবাদত অনুশীলনে নিজেদের মনগড়া নিয়মের অনুসরণ করিত।

সহীश হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, রাসূনুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ."আমি দেথিয়াছি বে, আমর ইবৃন নুহহইয়া ইব্ন কামআাহ জাহন্নামের মধ্যে নিজের বিচ্ছ্নি vৃঁড়ি ছিঁড়িয়া ছ্নি-ভিন্ন করিতেছে।"

কেননা প্রथম এই ব্যক্তি গায়়ুপ্ণাহর নামে জন্থু উৎসর্গ করার নিয়মের প্রচলন করে। লোকটি খোযাআ দেশের একজন বাদশাহ ছিল। আর কুরাইশদিগকে প্রতিমা পূজায় উৎসাহিত করার পিছেে ইহারই ঢেষা ছিন সবচেল্যে বেশী।
 কিয়ামতের ময়দানে বিচারের ঘোষণা যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এইখানেই উহাদিগের ফয়সসালা হইয়া যাইত।
 রহহি়াছে নিকৃষ্ট বাসস্গান ও মর্মন্তুদ শাত্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্gাহ্ ত'আলা বলেন :
 উগাদিগের কৃত্কর্ম্রের জন্য ভীত সন্তণ্ত দেখিবে।'
 ছিন উহাদিগেন জন্য অবধারিত।'

অর্থাৎ, জালিমদিগের অবস্থান এবং ঈমানদারদিগের অবস্থানের তারতম্মের কথা চিন্তা করা যায় কি? জালিমরা জাহান্নামের মধ্যে মর্মব্ুুদ শাস্তি, ভীতি ও অসহ্য যত্তণণার মধ্যে কালাতিপাত করিবে। পক্কান্তরে যাহারা মুমিন তাহারা জান্নাতের বিশাল পরিসরে অयুরत্ত খাদ্য-পানীয়, পরিচ্দদ, অট্যালিকা ঞ্লল-বাগিচা ও ন্তীসমমহ ব্যবহার করিবে। এই সকন দ্রব্য, পণ্য ও বস্কুর মান এত উন্নত থাকিবে বে, উহার উন্নত মান কেহ কল্পনা করিতে পারে না। ইহার সমমান্রে বস্থু কেহ কোন দিন দেথেও নাই এবং ঔনেও নাই।

গাসান ইব্ন जার্া (র) ......আাবূ তাইবা (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন ব্, আবূ তাইবা (র) বলেন, 'জান্নাত্বাসীদিগের উপরে মেঘ আসিয়া বলিবে, আমি তোমাদিগের জন্য কি বর্ষণ করিব? ইহার পরিপপকিত্তে জান্নাতি যাহা দাবী করিবে তাহাই সে তাহাদিগের জন্য বর্ষণ করিবে। এমনকি কোন জান্নাতী বনিবে ভে, তাহার জন্য সুউচ্চ বক্ষ সম্পন্ন কুমারী ত্বী নারী বর্ষণ কর। ফলে মেঘ তাহাও বর্ষণ করিবে।’’ হাসান ইব্ন উর্য়ার সূত্রে ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াহেন। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা
 নিয়ামাতের পরিপৃপ্ণত।
ইবলে কাছীর ১০ম খఠー৬

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁহার বাদ্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, जামি ইহার বিনিমর্যে তোমাদিগের নিকট হইতে আ丬়্ীয়ের সৌशার্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। বে উত্তম কাজ করে আমি ঢাহার

२8. উহারা कি বলে বে, সে আল্লাহ্ সশ্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, यদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ ইচ্ম কর্রিনে তোমার হদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্ঘারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর্রেন। অন্তরে যাহা আাছ সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আাল্ধাহ্ ত'অানা জান্নাতের ব্যাপারে আলোচনা কর্রিয়াছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মু’মিন ও নেককার বান্দাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বनেनঃ সুসংবাদ্দ আল্লাহ্ দেন তাহার বান্দাদিগকে যাহারা বিশ্ধাস করে ও সংক্র্ম করে। আর আল্লাহ্র সুসংবাদ ও অংপীীকরের ফলে মু’মিন বান্দারা অবশ্যই জান্নাত লাভ করিবে।
 আমার আহবান্নর জন্য তোমার্দিগের নিকর্ট হইতে আা্্ীীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।

অর্থাৎ হে মুহান্মদ! কুজাইশের কাফির ও মুশরিকদিগকে বন বে, সত্যের প্রচার ও কন্যাণ প্রচেষ্টার বদলায় আমি তোমাদিগের নিকট কিছू চাছি না। আমি তোমাদিগের নিকট এতট্রুু চাহি বে, তোমরা আমার বিরুূদ্ধে কোন যড়यন্ত করিরেবে না এবং

রিসালাতের দাওয়াত প্রচারে আমাকে তোমরা বাধা দান করিবে না। তোমরা যদি আমার সহযোগিতা নাও কর, তবুও আমি আশা করি তোমরা আমার কোন অসুবিধা করিবে না। आমার সাথে তোমাদিগের বে আা়্ীয়ত রহিহ়াছে সে আ্্ীয়ততর দাবী তোমরা অবশাই রক্ষা করিবে। তোমাদিগের কাছে একটি আমার শেষ দাবী।

ইমাম বুথারী (র) ..... ইবনে আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জনৈক ব্যক্তি

 মুহাম্মদ। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলেন, তুমি উত্তরে তাড়াহড়া করিয়াছ। মূলত কুরাইকশর প্রতিটি কবিলার সহিত রাসূনূন্ধাহ (সা)-এর আয্ীীয়তা ছিন। তাই তিনি সকনককে নক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘তোমাদিগের সহিত আমার আা্মীয়তর সম্পর্ক তোমরা বজায় রাখিবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবशার আমি তোমাদিগের নিকট পাইব বनিয়া আাশা করি।'

এই সূত্রে একমাত্র ইমাম রুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ..... ชবা (র) থেকে উক্ত সনদ̆ বর্ণনা কর্রিয়াছ্ছন। অনুর্পপ জামির আশ্শা'বী, যাহ্হকক, आলী ইব্ন আবূ তানহা, আওফী ও ইউসুফ ইব্ন মিহরান প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছ্ছন। মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, আবূ মালিক ও অ্সদু রহমান ইবৃন যায়দ ইব্ন आসলাম (র) প্রমুখ রিওয়া|্য়তিি বর্ণনা করিয়াছেন।

शফিিজ আবূল काসিম তাবারানী (র) ..... ইবุন আব্মাস (রা) হইচে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুন্নাহ (সা) তাহাদিগকে বলেন, "আমি তাহাদিপকে বলিয়াছিলাম বে, আমি তোমাদিণের নিকট, কোন পার্রিশ্রমিক চাহি না। আমি আশা করি তোমরা আমার সহিত আম্মীয়ের সৌহার্দ্যত বজায় রাখিবে এবং বজায় রাখিবে আা্মীয়তার সুসম্পর্ক।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনুন্木াহ (সা) বনিয়াছেন ঃ जামি তোমাদিগের নিকট দীনের প্রচার ও হিদায়াত্র প্রতি আহবানের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাহি না। বরং আমি চাহি বে, তোমরা আা্ধাহ্র সহিত সস্পর্কিত হইবে এবং তাঁার অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈৈকট্য লাভ করিবে। হাসান বসরী (র) হইতে কাতাদা (র)-ও এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই ইইল আলোচ্য আয়াতংশের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় মত। অর্থাৎ, ঢোমরা আল্ণাহ্র অনুসরণণর মাষ্যমে ঢাঁহার নৈকট্য লাড কর। আর তৃতীয় মত হইলন, উহা যাহা বুখারী (র) প্রভৃতি সাঈদ ইব্ন জুবাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে বলা

হইয়াছে বে, তোমরা আমার সহিত আা্মীয়ত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আমার সহিত লৌহার্দ্পপৃর্ণ সৎ ব্যবशার কর।

সুদ্ী (র) আবূ দাইলাম (র) হইতে বলেন, জাनী ইবุন হসাইন (রা)-কে বন্দী কর্যিয়া দামেঙ্কে নিয়া যাওয়া হইলে সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই লোকটির জন্য যুদ্ধ সংঘট্তিত হইয়াছ, পার্প্পরিক সশ্পর্কের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। তবে সুখের কथা, একটি ফিৎনার পরিসমাল্তি ঘটিল। তখন আলী ইব্ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলেন, ‘ুুম কুর্ান পড়িয়াছ?’ লোকটি বলিন, ‘আাম কুর্রান পড়িয়াছি বটে কিন্মু ‘হা-মীম’ সৃরাটি পড়ি নাই।’ অতঃপর আনী ইব্ন হহাইন (রা) তহাকে यनिनिन, 'তুমি कि পড় নাই? याহারা মধ্যে কোন্র পারিশ্রমিক চাওয়া হয় নাই বরং দাবী করা হইয়াহে আथ্\&ীর্য়র সৌহার্দ্যপৃর্ণ ব্যবशার্রে। তোমরা কি আমার সহিত এই আয়াত অনুযায়ী ব্যবशার করিরে না?’ লোকটি বলিन, "शঁ।'

আবূ ইসহাক সাবিয়ী (র) বলেন, আমর ইবন্ন eআইব (রা)-কে
 বলেন, ইহাতে নবী (সা)-এর आা়্ীয়তর কथা বনা হইয়াছে। এই উওয় রেওয়া|়়ত ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

অতঃপর ইব্ন জারীী (র)............ ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন, আনসাররা নিজদিগকে ইসলামের খাদিম বলিয়া গর্ব করিতে থাকিলে এক পর্যায়ে আব্dাস অথবা ইব্ন আব্বাসের সহিত তাহাদিগের তক্ক হয় এবং উও<্যে উভয়়র শ্রেষ্ঠেত্ দাবী করতত থাকে। এই সংবাদ রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর নিকট প্ৗोছিলে তিনি লেই স্থান্ন যাইয়া জানসারদিগকক উদ্দশ্য করিয়া বলেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি অপমানকর অবস্থায় নিক্ষিপ্ত ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা সেই অবস্গ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সশ্মনজনক আসনে প্রত্ঠিা পাও নাই?’ তাহারা বনিল, "शঁ, বাষ্তব হে আাল্লাহ্র রাসূল!" তিনি বলেন, "তোমরা কি গোমরাহ ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা হিদায়াত প্রাঞ্ত হও নাই?" সত্য হে আল্লাহ্র রাসান! অতঃপর রাসূনুন্ধাহ (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলিলেন, "উত্তর দাও।" তাহারা বলিল, কিসের উত্তর দিব হে আা্ধাহ্র রাসূল! তিনি বলিালেন, "তোমরা কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বল নাই বে, আপনাকে কি আপনার স্বগোब্রীয়রা দেশ ইইতে বহিক্কার করিয়া ছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনাকে সাহাব্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছ্লিাম না, আপনাকে কি আপনার স্বগোঢ্রীয়রা অস্বীকার করিয়াছ্লি না এবং আমরাই কি আপনাকে তখন সত্য বলিয়া বরণগ কর্রিয়াছিনাম না ? আপনাকে

আপনার স্বদেশী স্বগোর্রীয়রা অবরোেের শিকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি তথন আপনার সাহাব্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না?" রাবী বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) আনসারদিগকে এইভাবে বলিতে থাকিিেে আনসাররা লজ্জায় নত ইইয়া যায়। পরিশেশে আনসাররা তাঁহাকে বলিলেন, আমাদিগের অর্থ-সম্পদ যাহা আছে সব আল্ধাহৃর ও তাঁহার রাসূলেরে পদ̆ নিবেদেন করিলাম। जার তখন আল্লাহ্ ত'আলা নাযিল করেন ঃ

## 

অর্থ ঃ বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আற্মীয়়র সৌাহার্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রত্দিান চাহি না।

অनুส্পপ ইব্ন হাতিম (র) ....... ইয়াযিদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সনদটি দুর্বন। হাদীসদ্বट্যের মধ্যে হুনাইন যুদ্ধের গনীমাত সশ্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যেও প্রায় এইর্পপ একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। তবে তার মধ্যে আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কীয় কোন আলোচনা নাই।

যাহারা বনেন, আয়াতটি মদীনায় অবতীর হইয়াছে তাহাদিগেন কথা গ্রহণ করিতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা সূরাটি মকী এবং তাহা হইলে আয়াতের ভাষ্য ও পটভূমির মধ্যেও অসামজস্যতর সৃষ্টি হয়। আর মক্কী হিসাবে ধরা হইলে সব দিক রক্া পায় এবং প্রশ্ন উথ্থাপনেরও কোন সুযোগ থাকে না। (অাল্লাহ্ ভান জানেন।)

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ........ ইবৃন आব্dাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে ইবৃন आব্বাস (রা) বলেन ঃ यथन আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমরা রাসূন্ন্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূন! এই আয়াতটির "ফাত্মি ও তাহার সন্তান-সন্ততিরা।"

এই রেওয়াতটির সনদ দুর্বল। আর এই সনদটির একজন র্রাবী সন্দেহতাজন। দ্বিতীয়ত সেই রাবীর ওস্তাদ ছিল একজন শিয়া মতাবনবী। যাহার নাম হসাইন আল আশকার। অতএব কোন মতেই রাবীর বর্ণনা গ্রহণব্যাগ্য হইতে পার্র না।

এই আয়াতটি মাদানী বলিয়া যাহারা বলে তাহাদিগের অতিমত যুক্ত্গ্গ্রাহ নহে। কেননা আয়াতটি মক্কী হিসাবে মযবূত দनীলে প্রমাণিত এবং মক্কী জীবনে ফাতিমা (রা)-এর সন্তান তো দূরের কथা বরং তখন তাহার বিবাহও হইয়াছিল না। ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ হইয়াছে হিজরী দ্বিতীয় সনে। বস্থুত এই ব্যাপারে কুর্রানের ভাষ্যকার অদ্মুল্নাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিशিত হইয়াছে তাহা সঠিক। যাহা বুথারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে আমরা অস্বীকার করি না যে, আহলে বাইতকে সপ্মান করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদেশ করিয়াছেন। বরং আমরা মানি বে, আহলে বাইত সমান, শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার পাত্র। কেননা তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বোত্র বংশধারায় সর্ব্বাত্র ঔরসে জন্মপ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সম্মান ও শ্র্দা পাওয়ার যোপ্য। নবীর অনুসারী মাত্র প্রত্যেকের উচিত তাঁহাদিগকে সম্মান করা। তাই আমাদিগগে পৃর্বসূরী বুযর্গগণ আব্বাস (রা) ও আলে আব্বাস এবং আनী (রা) ও তাঁহার বংশধর সকনকেে সপ্মান ও শ্রদ্ধার সহিত স্বরণ করিতেন। (আল্লাহ্ ইহাদিগের সকনের উপর সভুষ্ট থাকুন।)

সহীহ হাদীসের মধ্যে উল্লেথিত হইয়াছে বে, একদা রাসূনুল্লাহ (সা) গদীরে খুম নামক স্থানে খুৎবার মধ্যে বলিয়াছেন : "আমি তোমাদিগের জন্য দুইটি বিষয় রাথিয়া যাইতেছি, যাহা হইন আল্ধাহ্র কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত। হাওযে হাওসার না পৌঁছ পর্যত্ত এই দুইটি পরশ্পর বিচ্ছ্মি হইবে না।"

ইমাম আহমদ (র) .....আব্বাস ইব্ন আবদদুল মুত্তানিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্বাস ইব্ন আদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরাইশগণ পরুপ্পরে যখন মিলিত হয় তখন তাহারা কত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে। হাসি মুখে তাহারা একে অপরকে আলিছন করে। কিনু আমাদিগকে দেথিলে এমন ব্যবহার করে ভে, যেন তাহারা আমাদিগকে চিনেই না।' এই কথা ※নিয়া ভীষণ ক্ষোভের সহিত রাসূনুল্াহ (সা) বলেন, ‘যাঁহার হাতে আমার খ্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! কোন লোকের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, यদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের ভানবাসার কারণ তোমাদ্রের ভানবাসা না থাকিবে।

ইমাম আহমদ ....... আদ্দুল মুত্তালিব ইবৃন রাবী’আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আব্মাস (রা) রাসূন্মাহ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলেন, আমরা দেথি বে, কুরুাইশরা পরুপ্পরে আলাপ করিতেছে। কিন্ঠু উহারা আমাদিগকে দেথিলেই আলাপ বব্ধ করিয়া নিশ্ূপ হইয়া যায়। (অর্থাৎ, উহারা আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে অনীश দেখায়।) এই কথা ఆনার পর রাাসূনूं্gাহ (সা) টীষণ রাগাবিত হন এবং তাহার কপাল বহিয়া দরদর করিয়া ঘাম পড়িতে থাকে। এই जবস্থায় তিনি বলেন : "কোন মুসলিমের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিরে না, यদি না তাহার অন্তরে আল্মাহ্ ও আমার (কারাবাত) আT্মীয়তার কারণে তোমাদিগগর প্রতি ভালবাসা না थাকিবে।"

ইমাম বুখারী (র) .......... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ বকর সিদীক (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মুহামাদ (সা)-এর মত তাঁহার আহলে বাইতকেও সমান, শ্রদ্ধা ও সমীহ কর।"

সহীহ হাদীসে উল্লেছিত হইয়াছে বে, আবূ বকর সিদ্টীক (রা) আনী (রা)-কে
 जাनবাসি।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আব্বাস (রা)-কে বলিয়াছিলেন, ‘তোমার ইসলাম গহণ করা আমার নিকট আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রণ করার চেয়েও প্রিয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খাত্তবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে তোমার ইসলাম গ্রহণ করা অধিক প্রিয় ছিন।’

অতএব প্রত্যেকের উচিত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত রাসূল (সা)-এর जण্ীীয়-ব্বজনকে সবচেয়ে বেশী তালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। বেমন- তাহারা করিতেন এই জন্যই তাঁারা নবী ও রাসূলগণের পরে সকন সাহাবা ও মুমিনদিগের মধ্যে্য সর্বাপ্কা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়ান (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়্যান ও উমর ইব্ন মুসলিম (র) হযরত যায়দ ইব্ন আরক্ম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ কর্রিলাম। আমদিগেন সংগী হু্যাইন (র) হযরত যায়দ ইব্ন আরক্ম (রা)-কে বলিলেন, 'হে যায়দ! আপনি ভাগ্যবান। রাসূলুল্নাহ (সা)-কে আপনি আর স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার কथা আপনি তনিয়াছেন, তাঁহার সহিত যুক্ধে অংশ প্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত সালাত আদায় করার সৌভাগ্য:লাভ করিয়াছছন। হে যায়দ! আপনি অনেক কল্যাণই অর্জন কর্রিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে রাসূল (সা) হইতে শ্রবণকৃত কোন হাদীস বনিবেন কি?’ অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, হে র্রাতুপ্পুত্র! বয়স আমার অন্নে হল্যেছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বহুদিন হয় ইন্তেকান করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে ওনা কিছू হাদীস এখন ভুলিয়া গিয়াছি। তবে আমি যাহা বলিব তাহ তোমরা মান্য করার ইচ্ম নিয়া ণনিবে। নতুবা কেবল ऊনিয়া যাওয়ার ইচ্ছায় ఆनिয়া আমাকে কষ্ঠ দিবে না। এই কথা বनिয়া তিনি বলিলেন, 'একবার রাসূনूল্ধাহ
 এক ভাষণ দেন। আল্লাহ্র সানা ও প্রশংসা এবং নসীহত বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন ঃ " হে লোক সকন! আমি একজন মানুষ বটে। কিনু এই মুহূর্ত্র আল্মাহ্র কোন দূত আসিয়া আমাকে আদেশ করিল্লে উহা আমি প্রহণ করিয়া নিব। আমি তোমাদিগের নিকট দুইটি জিনিস রাথিয়া যাইতেছি, যাহার একটি হইল আল্লাহর কিতাব। যাহাতে রহিয়াছে হিদায়াতের নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মযবূত্যাবে আাকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।" এই ব্যাপারে তিনি উৎসাহমূলক আরো অনেক কথা বলার পর বলিলেন, দ্বিতীয়টি হইল আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের সহিত ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর ম্মরণ করাইতেছি। (তোমরা তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার নজরে দেখিবে)।"

ইহার পর হুসাইন (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়দ! রাসূন্নুল্লাহ (সা)-এর আহলে বাইত কাহারা? রাসূনুল্নাহ (সা)-এর श্রীীগণ কি তাঁহার আহলে বাইতের
 অন্তর্ভুক্ত। তবে আহলে বাইত হইলেন তাহারা যাঁহাদিগের উপর ‘সাদকা’ প্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে। তাঁাদের সকলে আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, উহারা হইলেন আলে আনী, আলে আকীল, আলে জা'ফর ও আলে আব্বাস (রা) প্রমুখ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগের সকলের উপর ‘সাদকা’ গহণ করা হারাম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, शॉ। । মুসनिম ও নাসায়ী...ইয়াবীদ ইব্ন शাব্বানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) ....यয়াদ ইব্ন आরককাম (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ "আমি তোযাদিগের মধ্যে এমন জিনিস রাথিয়া যাইতেছি তাহা যদি তোমরা মযবৃত্তবে জাকড়়ইয়া ধর, তবে আমার অবর্তমানেও তোমরা পথঙ্রষ্ঠ হইবে না। ইহার প্রথমটি দ্মিতীয়টির চেয়ে তরুত্ণপূর্ণ। অর্থাৎ কিতাবুল্নাহ—তथ্যা একটি খোদায়ী রশি, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত দীর্ঘ সূত্রে ঝুলন্ত গ্রথিত। ज্ার দ্বিতীয়টি হইন, আমার আহলে বাইত। এই দুইটি পর়শ্পরে কখনো পৃথক হইবে না যতদিন না উভয়ে হাওব্ কাওছর্রে তীরে আমার সহিত সাক্ষেৎ করিবে। অতঃপর লক্ষণীয় বিষয় হইবে, আমার অবর্তমনে এই দূইটি বিষয়ের কতটুকু আমল কর।" এই রেওয়ায়েতটি একমাত্র তিরমমিীই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

जতঃপর তিরমিযী (র) ....জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, জাবির ইব্ন আদ্দুল্নাহ্ (রা) বলেন, রাসৃন্ন্নাহ্ (সা)-কে বিদায় হজ্ছের দিন আরাফাত ময়দানে স্বীয় উ䀠 ‘কসওয়া’র পিঠঠ বসিয়ে ভাষণ দিতে আমি ఆনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন : " হে লোক সকল! আমি তোমাদিগেন মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি; যদি তোমরা উ়হ আাঁকড়াইয়া ধর তবে তোমরা পথখ্রষ্ট হইবে না। যাহার একটি হইল কিতাবুল্নাহ্ এবং অপরটি হইল আমার আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সम্মান প্রদর্শন।" এই হাদীসটি একমাত্র তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি মন্তব্য করিয়াছেন বে, হাদীসটি হাসান ও গুরীব। এই বিষয়়ের উপর এই ধরনের হাদীস আবূ যর, আবূ সাঈদ, যায়দ ইবৃন আরকাম ও-হ্যাইফা ইবৃন আসাদ (রা) হইতেও রেওয়ায়েত করা ছইয়াছে।

जতঃপর তিরমিযী (র) ....অাদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আাদूল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্gাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ ত'আলার নিয়ামত ভোগ করিয়া তোমরা তাহাকে ভালবাস এবং আল্লাহ্ অ'আলাকে ভালবাসার জন্য তোমরা আমাকেও ভালবাস। আর আমাকে ভালবাসার দাবীতে তোমরা আমার

আহৃলে বাইতকে ভালবাস।" অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটিও হাসান ও

 এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও করুণা আল্লাহ্র।)

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ...হানাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হানাশ (র) বলেন, হযরত আবূ যর (রা)-কে একবার বাইতুল্নাহ্ শরীফের দরওয়াজার শিকল ধরিয়া বলিতে আমি ঈনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন ঃ তে লোক সকলা তোমরা যাহারা আমাকে চিন তাহারা তো চিন, আর যাহারা আমাকে চিন না তাহারা ওন, আমি ইইলাম আবূ যর। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে আমি বলিতে তনিয়াছি, তিনি একদা বলিতেছিলেন : "আমার আহলে বাইত তোমাদিগের জন্য নূহ (আ)-এর কিস্তিস্বরূপ। যে সেই কিস্তিতে উঠিয়াছিল সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং যে সেই কিস্তিতে উঠে নাই সে ধ্ণংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" উপরোক্ত সনদে দুর্বলরূপে বর্ণিত।

ইशার পর আল্লাহ् তা'আলা বলেন, অর্থাৎ বে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি এবং বর্ধিত করি বিনিময় ও সওয়াব।

যেমন অন্যত্র বলা ইইয়াছে যে,

## 

অাধ্ৎ আল্ধাহ् অণু পরিমাণও জুনুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্य হইলেও আল্লাহ্ উহাকে ব্বিఆণ করেন এবং আল্লাহ্ ঢাঁহার নিকট হইতে মহাপুরক্ষার প্রদান করেন।

পূর্ববর্তীদিগের কেহ বনিয়াছছন ভে, নেক কার্যের বদলা হইন উशা সম্পাদন পরবর্তী নেককর্ম করা এবং পাপের বদলা হইন উহা সস্পাদন পরবর্তী পাপ কর্ম করা।
 আन्बाহ् ত'আানা পাপ বেশী হইনেও ক্ষমা করেন এবং পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য কম হইলেও বৃ⿸্ধি করেন। আর তিনি পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য বহুণণ বৃদ্ধি কর্রিয়া দেন এবং তাহার মূন্য দান করেন।

ইহার পর্রে আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

जর্থাৎ উহারা কি বলিতে চায় বে, মুহাম্মদ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্জাবন করিয়াছ্-জালিমদের ধারণা মতে সত্যই यদি তুমি মিথ্যা উজ্জাবন করিতে ইবন্ন কাছীর ১০ম খ্-৭
 নিক্টট অবতারিত কুরআনের সকল কিছু দূর করিয়া দিতাম।

যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,


অর্থাৎ সে यদি কিছু রচন্া করিয়া আমার নামে চালাইতে চেষ্ঠা করিত, আমি তাহাকে কঠোর হন্তে দমন করিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার কন্ঠ শিরা; তোমাদিগের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতে না।
 -এর মত عطـ ₹ইত হয় নাই। অन्यथाয় ইহা

 উহ্য করা হইয়াছে। यেমন এই সকল আয়াতাংশেও ৷! উহ্য করা হইয়াছে।
 وَيْمَحْ اللـُ\&
 ও স্পষ্ট করেন।
 সবিশেষ অবহিত।

##  <br> 



# (YV) 

 (1)

২৫. তিনিই তাঁহার বান্দাদিগের তওবা কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।
২৬. তিনি য়ু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আহ্মানে স়াড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।
২৭. আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচূর্य দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্यয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইম্ছা মত পরিমাণই দিয়া থাকেন । তিনি তাঁহার বান্দাদিিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।
২৮. উহারা यখন হতাশাপ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন । তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা‘আলা অত্যন্ত দয়াদ্রতার সহিিত বান্দার তাওবা কবূল করার প্রসংগে আলোচনা করিয়াছেন। তাই যখন কোন বান্দা অত্যন্ত লজ্জাবনত হইয়া আল্নাহৃর নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তা‘আলা করুণা ও ধৈর্যশীলতার সহিত তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার অপরাধ আবৃত করিয়া দেন।

যথা অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা 'নিজের প্রতি জুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্কে সে ক্মমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।

সহীহ মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম (র) ....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বান্দা আল্নাহ্র নিকট তাওবা করিলে তিনি এত খুশী হন, যেমন যদি কোন মরুভূমির

পথচারীর বাহন উ島টি মরুতৃমিতে হারাইয়া যায় এবং সেই উট্ট্রের সাথে থাকে তাহার খাদ্য পানীয়সস সকন জীবনোপকরণ সাম্ীী। আর ฆুঁজিয়া ঁूঁজিয়া উহা পাইতে নিরাশ इইয়া যায়।

পরিশেবে，নিরাশ ইইয়া একটি বৃক্কের ছায়াতনে অইয়া পড়ে। অার এই সময় यদি সে চোথ খুলিয়া উ島টি তাহার পাশে দাড়ান অবস্গায় দেখে তাৎক্কণিক সে উহার লাগাম ধরিয়া লইবে এবং সে আনc্দে আ丬্মহারা হইয়া যায়। অতঃপর বলেন ঃ হে আল্লাহ্！ তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দে ভুল করিয়া সে এমন কথা বनिয়া ফেলে।（বাन্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ও এইহ্রপ ঋুশী হন）। সহীহ হাদীসে আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ（রা）হইতেও অনুর্রপ উল্লেখিত রহহিয়াছে।
 রায়্যাক（ন্）আমর এর মাধ্ধমে যুহরী（র）হইতে বর্ণনা করেন ভে，আবূ হরায়রা（রা） বলেন，রাসূলूল্মাহ（সা）বলিয়াছেন ঃ＂কোন বান্দা তাওবা করিলেে আল্লাহ্ ত’আলা এত ঋুশী হন যত খুশী ना হয় সেই ব্যক্তি বে ব্যক্তি মরুপথথ পিপাসার্ত অবন্থায় স্বীয় একমাত্র বাহন উটটি হারাইয়া ফেনে এবং যদি কোথাও পানির সন্ধান না পাইয়া জীবন্রে আশা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে আর এই মুহুর্চে যদি לৈবাৎ সে তাহার উটটি পাইয়া যায়।＂

হাম্মাম ইব্ন হারিছ（র）বলেন，জনৈক ব্যক্তি হযরতত ইব্ন মাসউদ（রা）－কে জিজ্ঞাসা করেন বে，কোন ব্যক্তি কোন মহিনার সহিত অপকর্ম করার পর সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি ？তিনি জবাবে বলেন，‘বিবাহ করার মধ্যে কোন দোষ বা পাপ নাই।＇অতঃপর তিনি পাঠ করেন ：
 করেন ！

ইব্ন আবূ হাতিম（র）ইব্ন জারীর（র）হাম্মাম（র）হইতে এইর্রপ বর্ণনা
 পাপ মোচন কর্যিয়া দেন। অর্থাৎ ভবিষ্যত্তের জন্য ত্তিনি বান্দাদিগগর তওওবা কবূল করেন এবং বিপত জীবনের পাপসমূহ ফ্মমা কর্রিয়া দেন।
 যাহা কর，যাহা সপ্পাদন কর এবং যাহা বন সবকিছু জানেন এবং বে তাওবা করে ঢাহার তাও্বা কবৃল করেন।
 সৎক্কর্মপায়ারদিিগের ডাকে সাড়া দেন।

এই আয়াতাংশের অর্থ্থ সুদ্দী (র) বলেন, তিনি বিশ্ধাসী ও নোককারদিগের সকল ধরনের নেক দু‘আা কবৃন করেন।

ইব্ন জারীর ইহার অর্থে বলেন বে, তিনি উহাদিগের ব্যক্তিগত, পরিবার-পরিজন ও ভাইদিগের সম্ষক্ধীয় সকন ধরর্নের দু'আা কবূল করেন। এবং তিনি, কোন কোন আরীী ব্যাকরণবিদ ইইতেও ইহার অর্থ টদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ইহার অর্থ


অতঃপর তিনি ও ইবৃন जাবূ হাতিম (র) ....সালমাহ ইব্ন সাবুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, তিনি ব্লেন, মুতাय (রা) সিরিয়ায় অবস্থানকানীন সময়ে তাঁহার মুজাহিদ সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ঈমানদার এবং তোমরাই হইবে জান্নাতের অধিবাসী। আল্লাহ্র শপথ! আমি জোর আশাবাদী বে, তোমরা পারস্য ও রোমের শে সকল সৈনিকদিগকে বন্দী করিয়াছ তাহারাও জান্নাত্ যাইবে। কেননা তাহারা যদি তোমাদিগের কোন কাজ কর্নিয়া দেয় তবে খুশী হইয়া তোমরা বল, ঢুমি ভান করিয়াছ। আল্লাহ্ তোমার কন্যাণ করুন এবং তোমরা বন, ভান করিয়াই আল্লাহ্ তোমার প্রতি কর্সণা করুন। অতএব তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন বে,


অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আহ্মানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনু্থহ বর্ধিত করেন।

ইব্ন জারীর (র) কোন আরবী বিশারদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, তিনি
 যাহারা সত্তের আহানে সাড়া দেন এবং যাহারা হককে আাদর্শজর্প গ্রহণ কর্রিয়া উহার जনুসরণ করেন তাহাদিগের প্রতি আাল্লাহ্ তাঁহার অনুপ্রহ বর্ধিত করিয়া দেন।

यেমন অन্য আয়াতে আল্dাহ্ ত'অালা বলিয়াছ্ন :


जর্থাৎ যাহারা শ্রবণ করে ু্খু ঢাহারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত কর্রিবেন।
 তিনি তাহাদিগের দু"আ ক্বূল করিবেন এবং তাহাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।।

ইব্ন আবৃ হাতিম (র) ইহার সমর্থনে আব্দুল্নাহ্ (রা) হইত্য বর্ণনা করিয়াছেন বে,

(সা) বলিয়াছেন .ঃ "তাহাদিগের প্রতি বর্ধিত অনুগুহ করা অর্থ তাহাদিগের সুপারিশে নির্ঘাত জাহান্নামী এমন লোকদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে, যাহাদিগের পফ্শ হইতে তাহারা সামাকততম উপকার বা সহযোগিতা পাইয়াছিন।"

কাতাদা (র) ইবরাহীম নাখঈ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন,

 তাহাদিগের ভাইদিগের ভাইদিগকে সুপার্রিশ করার জন্য অধিকার পাঁ্ত হইবে।

ইহার পূর্ব আয়াতাংশ পর্যন্ত মু’মিনদিগগের সৎকর্মপরায়ণতা ও তাহাদিগেের জন্য বর্ধিত সুযোগ ও ক্ষমত সম্পর্কে আলোচনা করার পর কাফি্ররিগোর জন্য অপেক্ষমান



অতঃপর পরবর্তী আয়াত্ আল্মাহ্ ত'আলা বনেন :
 বার্দ্দাদিগকে প্রর্যোজনীয় র্জীবন্নাপকরণণণ অতিরিক্ত প্রার্ম্র দান করিতেন তবে তাহারা शৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং পর্পর্র হিংসা|্মক কাজে লিপ্ত হইত। অনিষ্কর কাজে তাহারা পরশ্পরে প্রত্যোগিতায় অবতীর্ণ ইইত।

কাতাদা (র) বলেন, প্রচলিত বাক্য আছে, 'জীবনোপকরণণে সামপ্রী এই পরিমাণে थাকা উত্তম ব্যেই পরিমাণ সামগী তাহাকে বেপরোয়া ও অহংকারী করিয়া হুনিবে না।'.

এই প্রসংণে কাতাদা (র) উদ্ধৃতি পেশ করেন একটি হাদীস, যাহাতে বলা হইয়াছে, "আমি তোমাদিগের জন্য সবচেফ্যে বেশী ভয় করি তোমাদিগেন পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস দ্রব্য, যাহা আল্নাহ্ দান করিবেন এবং আরও একটি হাদীস যাহাতে মগলের পর অমগল আশংক্রা কথা উল্লেখ রহিয়াছে।"
 সমৃদ্ধি সহ করিবার শক্তি আছ্ছে তাহাক্ তিনি এমনই পরিমাণ সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি এই বিষয়ে অবগত রহিয়াছ্ছে বে, কে কত পরিমাণ প্রার্র্য পাইবার হকদার। তাই ব্যে দার্রিতার উপযুক্ত তাহাকে তিনি দার্র্রিত দান করেন এবং শে প্রাচ্র ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত তাহাকে তিনি খার্ম্র ও সমৃদ্ধি দান করেন।

যथा হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছহ বে, আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন, "আমার বান্দাদিগের মধ্যে কতক এমন আছে বে পার্র্য পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে আমি প্রাত্র্য দান করি। यদি তাহাকে দার্র্রিত দান করা হইত তবে সে দীন হারাইয়া ফেলিত। অার

কতক এমন আছে，বে দার্র্রিতার উপযুক্ত，তাহাকে দার্রিদ্রত দান করিয়াছি । য়ি সমৃদ্ধি ও প্রার্ব্র দান করা হইত তবে সে প্রার্র্থ্রে অবগাহনে গা ভাসাইয়া দীন হারাইয়া బেनিত।＂
 অর্থাৎ মানুষ বৃষ্টির অপেক্কা করিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়ে তখন এই তীব্র প্রয়োজন ও ঘনঘটার মুহূর্তে আমি বারি বর্ষণ করি। যাহার ঘারা মানুষের মনে নিরাশা তাব এবং দুর্ব্যেগ দূ太ীভূত হইয়া যায়।
 نَ $⿴ 囗 ⿰ 丿 ㇄$ थाকে।
 পরে বারি বর্ষণ করেন সে সকন অঞ্চন ও সকল বসবাসকারীর জন্য।

কাতাদা（র）বর্ণনা কর্রে বে，জনৈনক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব（রা）－এর খিলাফ্তের সময় তাহাকে বলেন，হে আমীর্রু মু’মিনীন！বৃষ্টি মোটেই হইতেছে না। মানুষ বৃষ্টি হইতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। উমর（রা）বলেন，বৃট্টি হইবে। অতঃপ্র তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ：


অর্থাৎ ‘উহারা যখন হতাশাগ্ৰস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন । তিনিই তো অভিভাবক，প্রশংসাহ ।＇

অভিভাবক ও প্রশংসার্হ অর্থ－কি করিলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সুখের হইবে তাহা সবচেয়ে তিনি বেশী জানেন। তাই ঢাঁহার প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্কে প্রশংসার দাবীদার। তাঁহার কোন কাজ বান্দার কন্যাণ কামনা বহির্ভূত নহে। বান্দার কল্যাণই তাঁহার কাম্য। অতএব তিনি অভিভাবক ও প্রশাংসাई।


২৯. তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।
৩০. তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন ।
৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহাय্যকারীও নাই ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,, মহত্ৰ ও তাঁহার অপরাজেয় ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ তাহার


অর্থাৎ আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা ছড়াইয়া দিয়াছেন যথা ফেরেশতা; মানব, জ্বিন এবং সকল রং ও আকৃতির জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী, যাহা আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র ছাড়িয়া দিয়াছেন। "A অর্থাৎ এই সকল সহ।
 করিতে সক্ষম। অর্থাৎ সৃর্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত যত জীব জন্ম নিয়াছে উহাদিগের সকলকে তিনি কিয়ামত্তের দিন এমন এক ময়দানে সমবেত করিবেন, যেখানে একই সময় আহ্নানকারীর ডাক সকলকে ত্তুাইতে পারিবেন এবং দৃষ্টি সকলকে দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাঁহার আদেশে সকলের ব্যাপারে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার সমাধা ক্র্র্রা ইইবে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :
 যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের পূর্ববর্তী সময়ের কৃতকর্ম্রর ফল।
 তিনি কমা কর্য়া দেন।

বেমন অन্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে বে,
 মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্ম্ম জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দिতেन ना।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে : "বে সন্তার হাতে আমার প্রাণ লেই মহান সক্তার শপথ! মু’মিন এমন কোন বিপদ, কষ্টে ও পেরেশানীতে পতিত হয় না, যাহার বদলায় আল্gাহ্ তাহার পাপ ক্ষমা না কর্রেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটা বিদ্ধ ইইলে সেই কষ্টের বদ̣লায়ও আল্লাহ্ মু মিনেন পাপ ক্মম কর্রিয়া দেন।"

- ইবৃন জারীর (র) ...তাইয়ূব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব (র) বলেন ঃ आমি আবূ কিনাবা (রা) निशিত কিতাবের একটি পাধ্ূলিপি পাঠ করিতেছিলাম। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন,

এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আহার করিতেছিলেন। তিনি জাহার হইতে বিরুত হইয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বে কোন পাপ ও পুণ্যের বিষয় যাহা জ়্ামি করিব ঢাহার
 অপছ্দনীয় কোন কাজ করিলে তাহাও পাপর সামান্যতম অং্শ হ্রিসাবে গণ্য হইবে এবং নেক কর্মের সামন্যত্ম অংশওও জমা রাथা হইবে ? পরিশেশে তোমাকে ঐ সব কার্যের বিনিময় প্রদান করা হইবে কিয়ামতের দিন।

আবূ ইদরীস (র) বলেন, এই হাদীসটি কুর্ানের এই আয়াতেরই অন্তর্ভ্তক্ত।


অর্থাৎ তোমাদিগের বে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগোে কৃত্কর্ম্মের ফল এবং তোমাদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্মা কর্রিয়া দেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, অন্য সূত্রে জাবূ কালাবা (র), আমাশ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা ছইয়াছে। তবে পৃর্বোক্ত সূত্তখই অধিক বিও্ধ।

ইব্ন आবূ হাত্ম (র) ....जানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, అক্দা আनী (রা) সমবেত সকলকে উল্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে বলিব কি কুর্ানের ইবনে কাছ্রীর ১০ম খセー৮

সর্ব্রাত্যম আয়াতটি এবং সেই আয়াতটির ব্যাখ্যায় রাসূলুন্মাহ্ (সা) কি ভায্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ? অতঃপর তিনি আয়াতটি পাঠ করেন :


আनী (রা) বলেন, আয়াতটি পাঠ করিয়া রাসূনূল্মাহ্ (সা) আমাকে বলেন, হে আলী! আমি ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে বলিব ? ৫ন, যত রোগ, বিপদ ও ভোগান্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হয় তাহা তোমাদিগগরই হাতের কামাই বৈ কি ? আল্নাহ্ অত্যत্ত টौ্যশীন। তিনি এই সব শাঙ্তি পরকালে দিবেন। আর তিনি বে পাপ দুনিয়াতে মাফ করিয়া দিয়াছেন, সেই মাফকৃত পাপের জন্য বান্দাকে পুনরায় শাস্তি ভোপ করানো, ইহা করুণাময় আল্লাহ্র পক্ষে সষ্ষব নহে।

ইমাম আহমদ (র) ....जাनী (রা) হইতে মওকৃফক্রপপ অনুর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুর্রপ একটি মఆকৃফ সূত্রে ইবৃন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ জুহাইফা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ জুহইফা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাদিগকে এমন একটি হাদীস ৫নাইব কি যাহা প্রত্যেকের জানা থাকা একান্ত জরুন্রী। তাঁহার এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আমরা তাহাকে তাহা বলিতে অনুর্রোধ করিলে তিনি এই অয়াতটি তিলাওয়াত করেন বে,


অতঃপর বলেন, প্রত্যেককে আল্নাহ্ ত'আলা তাহার কৃতকর্ম্রে জন্য বিপদ-আপদ
 পাপের জন্য জাবার শাস্তি দিব্বেন না ।.তবে আল্লাহ্ ত'আলা মানুব্রের অনেক পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই সব কমাকৃত পাপের পুনরুল্লেখ করিয়া কিয়ামাতের দিন বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্মাহ্ অতি মহান।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আবূ সুফিয়ান ওরফে সুজাবিয়া (রা) বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আবূ সুফিয়ান ওরফে মুআাবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট খনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন : "মু'মিন ব্যক্তি শরীরে এমন কোন অসুস্থত ভোগ করে না याহার বদলায় আাল্লাহ্ তাহার পাপমোচন করিয়া না দেন।"

ইমাম জাহমদ (র) ....আয়্যিশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরত আয়িশা (রা) বनেন, রাসূনूন্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যখন ঈমানদার ব্যক্তির পাপ বৃদ্ধি পায় এবং যদি উহার কাফ্ফারার কোন প্তা না থাকে, তখন আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে দুঃখ ও চিত্তার মধ্যে নিক্ষিষ্ঠ করেন। আর ইহা তাহার পাপের কাফ্ফারা হিসাবে পরিগণিত হয়।"

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন,


যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! লাঠির সামান্য (োঁচা, পাথরের সামান্য আঘাত এবং চলার পথে হোঁচট খাইয়া পড়া কোন না কোন পাপের কারণেই হইয়া থাকে। আর এই ধরনের ছোট ছোট আঘাত পাওয়ার কারণে বহু পাপ আল্মাহ্ ক্ষমাও করিয়া দেন।"

তিনি ইমরান ইব্ন হ্সাইন (রা) ইইতেও বর্ণনা করেন যে, ইম়রান ইব্ন হুসাইন (রা) বলেন, তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় কয়েকজন সাহাবী তাঁহার রোগ দর্শন করিতে আসিলে তাহাদিগের কেহ বলেন, আপনার রোগ যন্ত্রণা দৃষ্টে আমরা ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি। হামদরদীপূর্ণ কথার জবাবে তিনি বলেন, না না, তোমরা চিন্তিত হইও না। এ আর কিছ্র না। ইহা ইইল পাপের কারণে। আর অনেক গুনাহই আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ


অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্মমা করিয়া দেন।

তিনি আবৃল বিলাদ (র) হইতেও বর্ণনা করেন। আবূল বিলাদ (র) বলেন, আমি
 অপ্রাপ্তবয়ষ্ক। তবুও কেন অমি অন্ধ হইয়া গেলাম ? তিনি বলিলেন,,ইহা তোমার পিতা মাতার কৃতকর্মের ফল।

তিনি যাহ্হাক (র) হইতেও বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক (র) বলেন, কুরআন হিফজ করার পর কেবল পাপের কারণে তাহা ভুনিয়া যায়। এই সম্পর্কে ইহা ব্যতীত আমার আর কোন কারণ জানা নাই। এই কথা বলিয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ


অতঃপর বলেন, হিফ্জ করার পর কুরআন ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কি হইতে পারে?

# O <br>    OU 

৩२. ঢাহার অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌयান।
৩৩. তিনি ইচ্মা কর্রিন্ন বায়ুকে স্ত্র কর্রিয়া দিতে পার্রেন; ফলে নৌযানসমূহ নিস্চন হইয়া পড়িবে সস্মু পৃণ্ঠে। নিচ্চ্যই ইহাত নিদর্শন রহিয়াছে ধধর্यশীল ও কৃত্জ ব্যক্তিন্র জন্য।
৩8. অথবা তিনি তাহাদিগের কৃতকর্ম্মর জন্য সেইঋলিকে বিষ্মস্ত কর্রিয়া দিতে भার্রেন এবং অনেককে তিনি ক্ষ্যাও করেন।

৩৫, जার আমার নিদর্শন সস্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে বে, তাহাদিগের কোন নিষৃতি নাই।

जাফসীর ः আল্পাহ্ ত'অালা বলেন, তাঁহার নিদর্শনসমূছ্রের মধ্যে जন্যতম নিদর্শন হইল, স্রুদ্রগামী পর্বত সদৃশ পোতসমূহ। তিনি সমুদ্র্র বায়ু প্রবাহকে সচন রাখেন, याহাতে জनयानসমূহ নিস্চन না হইয়া পড়ে। জার বড় বড় জলयানসমূহ সমুদ্রবক্ষে পর্বতসদৃশ মনে হয়।
 অর্থাৎ সমূদ্রগামী পোতসমূহ পর্বতসমূহ মনে হওয়া তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অन্য৩ম একটি নিদর্শন।
 পোতসমূহকে নিন্ত্র কর্যিয়া দিতে সক্ষম। পোতসমূহ সমুদ্রবক্ষে স্ক্ধ হইয়া थাকিবে-থোতসমূহ একটুও অপ্পসর হইতে পারিবে না বরং মৃর্তির মত দাঁড়াইয়া थাকিবে।

 জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় জিনিস রহহিয়াছে।
 পার্রেন—তঁহার এই শক্তিতে যাহারা বিশ্বাগী এবং যাহারা ঢাহার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞে স্বীকার করে সেই সব লোকদিগের জন্য ইহাত শিক্কার অনেক কিছ্র রহিয়াছে।
 জনयানসমূহ এবং উহার আর্রোহীদিগক্কে উহাদিগের পাপকর্ম্মের কারণে সলীল সমাহিত করিতে পারেন।
 প্রত্যেকের প্রতিটি পাপের উপর পাক়ড়াও করিতেন তবে সমুদ্রগামী প্রত্যেকটি আরোহীকে সনীলে সমাহিত করিয়া ধ্ণংস করিয়া দিতেন।

隹
 কর্রিতেন তবে সমুদ্রবক্ষে চলমান একটি জলयানও নিজ উদ্দিষ্ঠ পথ্থে পৌছিতে পারিত না। হাওয়ার এবড়ো-থেবভ়ো আघাতে যানণনি এইদিক সেইদিক চনিয়া যাইত এবং এইতাবে যানসহ আরোহীগণ সমুদ্রবক্ষে ধ্ধংস হইয়া যাইত। তবে এই ব্যাখ্যাও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির প্রায়ই কাছাকাছি।

মোটকথা, তিনি ইম্ম করিলে সয্রদ্রবক্ষে চলমান যানসমূহ রক্ধ করিয়া দিতে भाর্রেন এবং তিনি পার্রে সমুদ্রের বায়ু প্রবাহকে বেপবান কর্রিয়া জনযানসহ আরোহীদিগকে ধ্পংস কর্রিয়া দিতে। কিন্মু তিনি তাহা না করিয়া স্বীয় দয়ায় আবशাওয়াকে সামওস্যসপণ্ণ অবস্থায় রাখvন যাহাতে সম্রদারোহীরা রিপাকে না পড়ে। यथा তিনি বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত্যাবে বর্ষণ করেন। যদি অতিরিক্ত হারে তিনি বৃৃ্টি বর্ষণ করিতেন তাহা হইলে আবাদসমূহ নষ্ঠ হইয়া যাইত। তাই তিনি বে অঞ্চনে যতটুকু প্রয়োজন সে অঞ্চলে ততইুকু বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

जর্থাৎ যাহাতে আল্ধাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে বে, তাহাদিগের কোন নিষ্ৃৃত নাই।

#  

##  

## (5ill O

(ru) (rayy
৩৬. বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী; তাহাদিগের জন্য यাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।
৩৭. যাহারা তুরুতর পাপ ও অশ্লীল পথ হইতে বাঁচিয়া থাকে বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্মমা করিয়া দেয়,
৩৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ্শর মাধ্যপে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিযৃক দিয়াছি তাহা হইইতে ব্যয় করে।
৩৯. এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ পৃথিবীর অস্থায়ী সৌন্দর্য ও উহার ধৃংসশীল সম্পদের মোহে না পড়ার

 তাই তোমরা ইহা সঞ্চয় করিও না এবং ব্যাকুল হইও না ইহা সঞ্চিত করিয়া রাখার জন্য। কেননা ইহার স্থায়ীত্ খুবই স্বল্পদিন এবং এই পৃথিবী ও ইহার অভ্যন্তরশ্ত সবকিছু
 তাহা উত্তম ও স্থায়ী। অর্থাৎ, দুনিয়ার পিছনে ব্যাকুন হইয়া ছুটার চেয়ে সওয়াব কামাই

করা অনেক বেশী উত্তম ও বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা পরকাল একটি স্থায়ী জগত আর ইহকাল অস্থায়ী জগত। অতএব স্থায়ী জগতের উপর অস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি?
 তাহাদিগকে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত সেই বিরহ ব্যথা সহ্য
 তাহাদিগকে তিনি সাহায্য কর্রিবেন ওয়াজিব পালনে এবং হারাম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে।
 গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইইতে বাঁচিয়া থাক্রে। এই বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে সূরা আ‘রাফের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।
 অর্থাৎ, ক্রোধাবিষ্ট হওয়ার প্রাক্কাল্লেও অন্যায়মূলক ব্যবহার করা হইতে নিবৃত্ত থাকা এবং চরিত্রের সততা অটুট রাখা ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত না इওয়া।

সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়া যে রাসূলুল্নাহ্ (সা) নিজ্স্ব কোন ব্যাপারে কখনো কাহারো প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। তবে তাঁহার সামনে যদি তিনি খোদার আহকাম লাঞ্ছিত ও অবদমিত হইতে দেখিতেন তবে তাহার প্রত্তেশাধ নেয়া, প্রতিবাদ করা অন্য কথা।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ভীষণ ক্রোধের সময়ও কাউকে গালমন্দ তিরস্কার করিতেন না। বরং কেবল এই বাক্যটি তিনি বলিতেন ঃ লোকটির অবস্থা কি? তাহার হস্ত মৃত্তিকায় মলিন হোক। ইবন আবূ হাত্মি (র).... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, 'মু‘মিনরা পরাজয় ও অপমানিত হওয়া পছন্দ করে না এবং তাহারা বিজয়ী হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাও পোষণ করে না। বরং তাহারা পরাজিত অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয় ।'

Mর याহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়।

অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের অনুসরণ করে, তাঁহার আদেশ-নিষেধ মান্য করে এবং তাহারা তাঁহার শাস্তির পথ এড়াইয়া চলে।
 সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদত এবং যাহা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।
 সম্পাদন করে।

অর্থাৎ, পরামর্শ ব্যতীত তাহারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত না। যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহারা পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছিত।

যেমন- অन্যত্র আল্লাহ् তা'আলা বলিয়াছেনদয়ায় তুমি তাহাদিগের প্রতি কোমল হ্ৰদয় হইয়াছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদিগের জন্য ক্মা প্রার্থনা কর) এবং কাজে-কর্মে তাহাদিগের সহিত পরামর্শ কর। (এবং তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করিবে। যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন ।)

তাই রাসূলুল্মাহ্ (সা) যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহাদিগের (সাহাবাদিগের) সহিত পরামর্শ করিতেন। যাহাতে সাহাবাগণও তাঁহার কর্ম ও সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এই বিধানের আলোকেই হযরত উমর (রা) আহত হওয়ার পর অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌছিলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পরে কাহাকে আমীরুল মু’মিনীন নির্বাচিত করা হইবে সেই জন্য ব্যাপারটি নিস্পত্তি করার জন্য বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীকে দায়িত্ দিয়া যান। যাঁহারা হইলেন, হযরত উসমান, হযরত আলী, হयরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সা‘আদ ও হযরত আদ্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)। হযরত উমর (রা) মৃত্যুবরণ করিলে এই সাহাবী ছয়জন পরামর্শের মাধ্যমে পরবর্তী আমীরুল মূ’মিনীন হিসাবে হযরত উসমান (রা)-কে নির্বাচিত করেন।

যাহারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে তাহাদিগের আর একটি গু হইল দিয়াছি তাহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, সহনশীলতা ও সহমর্মিতাবোধে উজ্জীবিত হইয়া নৈতিক দাবীতে অভাবী মানুষকে তাহারা সাহাय্য করে।

এবং যাহারা অত্যাচারিত হইইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অর্থাৎ অত্যাচার করিলে অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা তাহারা রাখে। মজলুমকে জালিমের কবল হইতে তাহারা মুক্ত করিতে পারে। ওধু তাহাই নহে জালিমকে কঠোর শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা তাহারা রাখে এবং প্রয়োজনে তাহারা জালিমের শিক্ষা দিয়াও থাকে। কিন্তু তাহাদিগের সবচেয়ে বড় গুণ হইল প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা তাহাদিগের থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত জালিমকে ক্মা করিয়া দেয়।

যথা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁার ভাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :
 বিরুদ্ধে কোন অর্ভিযোপ নাই। আল্মাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তাঁহার ভাইদিগের কৃতকর্ম্র প্রতিশোধ প্রহণ করার ক্কমতা হযরত ইউসুফ (আা)-এর ছিল। কিলু তিনি তাহার ক্ষমাহীন অপরাধের অপরাধী ভাইদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের বিরুুদ্ধে অামার ক্小েন অভিযোগ নাই। আমি তোমাদিগক্ক কমা করিয়া দিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। যथা হুদায়বিয়ার দিন মুসনিম বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়। বে আশিজন কাফির্রে তুক্চর বৃত্তির দায়ে বন্দী করা হইয়াছিন তাহাদিগকে রাসূনুল্লাহ্ (সা) ক্ষমাপূর্বক বন্দীমুক্ত কর্রিয়া দিয়াছিনেন। যদিও তাহারা ক্ষমার অবোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ছিন এবং যদিও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাসূনূन्নাহ् (সা) -এর ছিন। কিন্নু মহানুভব নবী তাহাদিগকে কমা করিয়াছেন।

অনুর্রপভাবে গাওরাছ ইব্ন হারিছকে তিনি কমা করিয়াছিলেন। এক্দা রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বনের মধ্য একটি বৃক্ষের শাখায় স্বীয় তরবারি ঝুলাইয়া রাখিয়া তথায় শয়ন করিনে এই মুহূর্তে সে তাহার ঝুল্ত তরবারিখানা নিয়া রাসুনুল্মাহ্ (সা)-কে হত্যা করার জন্য উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে ধমক দেন এবং এক পর্যার্য় কাঁপিতে কাঁপিতে তরবারিখানা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। পরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) উঠিয়া তরবারিখানা হাতে নেন এবং जপরাধী স্বীয় গরূদান ঝুঁকাইয়া দিলে দয়ার নবী তাহাকে ক্ষমা কর্রিয়া দেন। রাসূনূল্লাহ্ (সা) তাঁার নিকটবব্তী সাহাবাদিগকেও ডাকিয়া এই घটনা প্রত্যক্ক করাইয়াছিলেন।

লবীদ ইব্ন আইস নামক বে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করিয়াছিল এবং প্রত্যাদেশের মাষ্যমে তিনি যাদুকরের সন্ধান পাওয়ার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের ন্বীকার করার পরও রাস্লূল্মাহ্ (সা) তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না বরংং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

অনুক্রপভাবে সেই ইয়াহদী মহিনাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, বে মহিনা রাসুনুল্ধাহ্ (সা)-কে খাদ্য বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। যাহার নাম ছিন যয়নব এবং সে খয়বারের ইয়াহুদী পরিবার্রের মুরাহহাব নামক ইয়াহ্দীর বোন ছিন। ভে ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধে মাহমূদ ইব্ন সাनমাহ (রা)-এর হাতে নিহত হইয়াছিন। সেই মহিনা বকরীর কাঁধের গোস্তের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া র্রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পরিবেশন করিয়াছিন। সেই গোা্ত্ত রাসূলুল্মাহ্ (সা) মুত্থ দিলে উহাত বিষ মিশ্রিত রহিহ়াছছ বলিয়া গোষ্ত নিজ্ে তাঁাকক জানাইয়া দেয়। পরে তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্ম্রে কথা স্বীকার করে। অতঃপর ইবনে কাঘীর ১০ম খ্ー-

রাসূলুল্নাহ্（সা）তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন，＂তুমি কেন ইহা করিলে？মহিলা বলিল， আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে পরীক্ষা করা। তুমি यদি সত্যিকার নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে কোন ক্রিয়া করিবে না এবং তুমি যদি মিথ্যা নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে ক্রিয়া করিবে। মহিনা স্বীয় অপকর্ম স্বীকার করার পরও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু সেই গোস্ত খাইয়া সাহাবী বিশর ইব্ন বাররী（রা）নিহত হওয়ার জন্য কুচক্রী যয়নবকে মৃত্যদণ দেওয়া হইয়াছিল। এই ধরনের বহু ঘটনার মাধ্য রাসূলুল্নাহ্（সা）－এর মহানুভবতার জ্বনন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

## 

## 

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { O ؤ⿰亻⿱丶⿻工二⿹\zh13一力 } \\
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$

80．মন্দের প্রতিফন অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ－ নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে। আল্লাহ্ জালিমদিগকে পছন্দ করেন না।

8১．তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইইবে না।

৪২．কেবল ঢাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়， উহাদিগের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

8৩．অবশ্য বে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্মা করিয়া দেয় উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।
 অনুর্দপ মন্দ। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্মাহ্ পাক বলিয়াছেন : فَمْنَ
 আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুর্সপ আক্রমণ করিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক আরো বলিয়াছেন-

অর্থাৎ, যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়।

এই সব আয়াতের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হ়ইয়াছে। আর উহা হইল কিসাস গ্রহণ করা। তবে ফযীলতের বর্ণনা করিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

যেমন- অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

অর্থাৎ, এবং যখমের বদল অনুর্রপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে।
 অর্থাৎ, এবং যে ক্ষা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরক্কার আল্লাহ্র নিকট আছে।

যথা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, "অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দিলে ক্মাকারীর ইচ্ছাপূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন।"
 এবং যাহারা সীমালংঘন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ,তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না এবং ইহাতে তাহাদিগের কোন পাপ হইবে ना।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আউন (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আউন (র)
 ইব্ন জুদআনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার মাতা উম্মে মুহাম্মাদ-এর বরাতে বলেন यে, তিনি প্রায়শই হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। তাহাকে উম্মুল মু’মিনীন আয়িশা (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাঁহার নিকট যান, তখন হযরত যয়নবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যয়নব বিনতে জাহশ (রা) যে তথায় আছেন তাহা রাসূলুল্নাহ্ (সা) খেয়াল করেন নাই। রাসূলুল্মাহ্ (সা) হাত বাড়াইয়া আয়িশা (রা)-কে আহবান করিলে তখন ইশারায় যয়নবের উপস্থিতি তিনি তাহাকে জানাইয়া দেন। এই ব্যাপারটি যয়নব (রা) বুঝিতে পারিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর উপর চটিয়া যান এবং তাহাকে গালমন্দ করিতে থাকেন। হুযূর (সা) তাঁহাকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিয়া অনর্গল আয়িশা (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকেন। পরে হহূর্ (সা) এই অবস্থা. দেথিয়া আয়িশা (রা)-কে তাহার কথার জবাব দেওয়ার জন্য অনুমতি দেন। ফলে আয়িশা (রা)-ও তাঁহাকে ভাল-মন্দ দুই চার কথা বলিয়া দেন এবং হযরত যয়নব (রা) কাবু হইয়া যান। কিন্তু তিনি সোজা হযরত আলী (রা)-এর নিকট যাইয়া নালিশ করেন এবং বলেন যে, আয়িশা (রা) তোমার সম্বন্ধে এই এই কथা বলিয়াছ্ছন। হযরত ফাতিমা (রা)-এই কথা ওনিয়া রাসূলूল্লাহ্ (সা) এর নিকট আসিয়া বলেন, কা‘বার প্রভুর শপথ! আমি আয়িশাকে শ্রদ্ধা করি (কিন্ুু তিনি এই সব কথা কিভবে বলিলেন?)। হযরত ফাতিমা (রা) আর কথা না বাড়াইয়া তখন চলিয়া গেলেন। তিনি বাড়ী যাইয়া সমস্ত ঘটনা হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন। পরে হযরত আनী (রা) রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর - নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করেন।

উল্লেথ্য যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী আनী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন নির্ভরযোগ্য রাবী নন। তাহার উপর মউযূ হাদীস বর্ণনা করার অভিযোগ রহিয়াছে। অতএব তাহার বর্ণিত এই হাদীসটি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

তবে উক্ত বর্ণনার বিপরীত বর্ণনার হাদীসটি বিও্ধ যাহা নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ...... উরওয়া (র) হইতে ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন। উরওয়া (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) তাহাকে বলিয়াছেন যে, একবার হযরত যয়নব (রা) রাগত অবস্থায় অনুমতি ব্যতীত হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে ঢুকিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন এবং তাহাকে যথেষ্ট গাল-মন্দ করেন। অনুমতি ছাড়া তাহার এইভাবে ঢুকিয়া বকাবকি করাতে হহযূর (সা) অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা)-কে ও কোন প্রত্যুত্তর করিতে দিলেন না। আর যয়নাবের অनর্গল বকবকানীও থামিতেছিল না। তাই হৃূূর (সা) আয়িশা (রা)-কে বলিলেন,
 কর্রিতে ৩রু করিলে হযরত যয়নব (রা) নিরুতুর হইয়া যান এবং তঁহার মুখের থুথু ৩কাইয়া যায়। ফরে হুবূর (সা)-এর চেহারা হইতে অস্বষ্তি বোধ্বর ভাবটিও কাটিয়া याয়। এই বর্ণনাটি নাসায়ী শর্রীए হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বায়याর (র) ...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুন্মাহ্ (সা) বনিয়াছেন, "বে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর জালিমকে প্রত্যুত্তর করিল সে জালিমের অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রহণ করিল।"

মাইমূন ওরফে আবূ হামযাহ হইতে আবূল আহওয়াসের হাদীসে তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তির্মমিযী (র) বলেন, এই রেওয়াায়েত ব্যতীত অন্য কোন রেওয়ায়েত আবূ হমযাহ হইতে বর্ণিত হয় নাই। আর এই ব্যক্তির স্যর্রণ শক্তির ব্যাপারেও অনেকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

 تْبَ মনুথের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথ্বীতে অহেতুক বিদ্রোহাচ্রণ করিয়া বেড়ায়।

যথা সহীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছ্ে বে, পরুশ্পর দুইজন মন্দ বকাবকীর মধ্যে বে প্রথম বকাবকী শরু কর্রিবে উভয্যের পাপ তাহার উপর বর্তাইবে। যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্শেশেধ্রে সীম অতিক্রম করিবে।
 ইব্ন আবূ শাইবা (র)'........ মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি (র) হইতেে বর্ণনা করেন বে, মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি (র) বলেন, একবার মক্কার দিকে যাইতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে দেথি বে, খদ্দকের উপর পুল নির্মাণ করা হইতেছে। আমি.দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতিছিলাম। এমন সময় আমাকে বন্দী করা ইইল এবং বসরার আমীর মারওয়ান ইব্ন মুহাল্ধাশ্যে নিকট নিয়া আমাকে উপস্থিত করা হইন। সে আমাকে বলিল, আবূ আদ্দ্লাহ! তুম্মি আমার নিকট কি চাও? আমি ঢাহাকে বলিলাম, যদি পার তবে আমার বनी আদীব তাইয়ের মত তুমি হইয়া যাও। সে বনিল, কে তোমার বনী जাদী গোচ্রের ভাই? অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, সে ইইন আনী ইবৃন যিয়াদ। সে একবার তাহার এক বন্ধুকে কোন একটি জেনার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দান করিয়া একটি পত্রে তোমাকে লিথিয়া পাঠাইয়াছিল বে, যथাসষ্বব মাথার বোঝা হাক্কা রাখিবে। তোমার হাত মুসলমানদের রক্তে রজ্জিত হওয়া হইতে এবং মুসলমানদের সশ্পদ তসরুফ করা হইতে ঢুমি নিবৃত্ত থাকিবে। এই সব যদি ঢুমি যথাযথডাবে পালন কর

তবে তুমি দেথিবে ভে, তোমার জন্য তোমার সম্থুথের পাপের সকল দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে তাহাদিগের বেশী সচেতন ইওয়া উচিত যাহারারা মানুবের উপর অত্যাচার করে এষং যাহারা অকারণে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্ধাহ্ ভানো জানেন। লোকটির উপদেশগলি মৃন্যবান বটে। অতঃপর সে বলিন, আবূ অাদूল্নাহ! এইবার বল তুমি কি চাও? আমি বলিলাম বে, "আমি চাই আমাকে আমার পরিবারের নিকট পৌছইইয়া দাও।" সে বলিল, 'আচ্ছা তাহই হইবে।’ ইব্ন্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আন্নাহ্ ত‘‘অানা জুনুম ও জুনুমকারীদিগের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কিসাস জারি করিয়া তাহা সব্বধ্ধে আলোচনা কর্রিয়াছেন। অতপর ৃৈর্যধারণ ও ক্মমা প্রদর্শন করার প্রশংংা করিয়া বলেন :
, অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দিবে। إِنَّ ذُلَْلَ لَمـنْ عَزْمْ আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন যুবাইর বনেন্র, আল্লাহ্ কর্ত্থক অনুমোদিত পরিমাণ অত্যাচারের বদনা গ্রহণ করা হইঢে বিরত থাকা খুবই প্রশংসিত একটি পদক্ষেপ। যাহার দ্বারা পুণ্য নাত হয় এবং নাত হয় প্রশংস্সা ও শ্রদ্ধা।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ..... ফুযাইল ইব্ন ইয়াল্যের খাদিম মাসমাদ ইব্ন ইয়াযিদ হইতে বর্ণনা করেন। ফুযাইন ইব্ন ইয়াय (র) বলেন. यদি কোন ফরিয়াদী আসিয়া তোমার বিচার প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাহাকে বল, ভাই! ঢুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। কেননা ক্মা করিয়া দেওয়া হইল তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর সে যদি ক্ষমা করিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বদলা গ্রণণ করার জন্য যদি সে অংীীকারাবদ্ধ হয়। তবে ঢাহাকে বল, আচ্ম, তুমি বদলা এহণ কর। কিন্ুু এইর্রপ কোন ঘটনায় তুমি আর জড়িত হইবে না। তবুও তোমাকে আযরা ক্ষ্য করিয়া দিতে অনুর্রেধ করিতেছি। আর বলিতেছি বে, ক্ষমার দ্বার অনেক প্রশশ্তু। পক্ষাত্তরে বদলা গ্রহণ করার পরিণতি খুবই বিপদসংকুল ও প্রত্শোধ্বর অগ্নি প্রজ্জ্ণলিত করে। লক্ষ্য কর, বদনা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শনকারী সুথের নিদ্রিায় রাত্রি ' কাটায় এবং বে বদলা গ্রহণ করে সে সর্বকণ পান্টা আক্রম্ণণর আশংকায় শংকিত থাকে। আর সর্বদ্মণ সে দুপ্চিত্তায় অনুগ্ত হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) .....जাবূ হরায়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়য়া (রা) বলেন, এক্দা জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হযরুত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকে। তথায় হযরত রাসূনুল্নাহ্ (সা)-ও উপস্থিত ছিলেন। অনাকাঙিকত এই ব্যাপারটায় রাসূনूন্মাহ্ (সা) আচর্যানিত হইলেন এবং এক পর্যায়ে মৃদু হাসিলেন। কিত্ু লোকটির বকাবকি যখন সীমা অত্ত্রিম কর্যিয়া যায় তখন আবূ বকর (রা) তাহার দুই

চারটা উত্তর দেন। আবূ বকর (রা) তাহার কথায় মৃদু থ্রতিবাদ কর্রিয়া দুই চারটি কথা বলার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগাহ্থিত হন এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অনাত্র চলিয়া যান। এই অবश্থ দেথিয়া আবূ বকর (রা)-ও তাহার অনসুরণ কর্রেন এবং নিকটে গিয়া णাহাকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটি ज़ামাকে গালাগালি করিতেছিন আমি তাহা চूপ করিয়া అনিতেছিন্নাম। আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্ুু যখন আমি তাহার কথার জবাবে দুই চার কথা বলিলাম, তখন কেন আপনি রাগাब্বিত হইয়া ঐ
 কোন উত্ত্র দিত্তিহেলে না ততক্ষণ তোমার পক্ষ হইতে ফেরেশতারা তাহার জবাব দিতেছিন। কিন্হু যখন তুমি নিজে তাহার কথার উত্ত্র দিতে প্রবৃত্ত হইলে তথন ফেরেশতার্রা চলিয়া যায় এবং তাহাদিগের স্থান শয়তান দখল কর্রিয়া নেয়। তাই তুমি বল, বে স্থানে শয়ততন উপস্থিত হয় সে স্থানে আমি কি করিয়া থাকিতে পারি?

অতঃপর তিনি বনেন, হে আবূ বকর! প্রমাণিত তিনটি সত্য কথা মনে রাখিবে। এক, যাহার উপর অত্যাচার করা হয় এবং সে যদি উহা হইতে চশমপুশী করে তরে অবশ্যই आল্মাহ্ তাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহাকে সঠিক সহব্যাগিতা ও সাহাय্য দান করিবেন। দুই, বে ব্যক্তি সস্পর্ক ও সংব্যোগ বৃদ্ধি করিবে, এনং आণ্মীয়তার বঞ্ধন সুদৃঢ় করার উল্দশ্যে তাহাদিগক্ক সাহায্য-সহয্যেগিতা করিবে, আল্পাহ্ তাহার সকল জিনিসে বরকত দান করিবেন। তিন, আর বে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অন্যের নিকট ভিক্ষার হাত প্রশঙ্ত করিবে, তাহার সকল জ্জিনিসঙ্োতে आল্লাহ্ ত'অালা বরককত তুলিয়া নিবেন এবং জাজীবন সে তাহার মুখাপেক্ষী ছইয়া थाকিবে।

সুফিয়ান ইব্ন ঊ আইনার সূত্রে আদুল আ‘লা ইবৃন হাম্মাদ হইতে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সাফওয়ান ইবৃন ঈসা ও অবূ দাউদ উতয়ে মুহাম্মদ ইব্ন আজলামের রেওয়াঁ্যেতে ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন। একটি মুরসান সূত্রে সাঈদ ইবৃন মুসাইয়্যাব ইशা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য বে, অর্থ্র দিক দিয়া হাদীসটি খুবই চমеকার। আর আবৃ বকর সিদ্দীক (রা) উপদ্দশখলির উপর আমল করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক ছিনেন।

##  الُّظلمِبْجَ


88. আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। জালিমরা. যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে নিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?’
8৫. তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্মামের সম্মুখে উপস্থিত করা ইইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনির্মীলিত নেত্রে ঢাকাইতেছে। মু‘মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, ‘ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, জালিমরা ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।
8৬. আল্লাহ ব্যতীত উহ্হাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিবেন তাহার কোন গতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা"আলা নিজেই নিজের ক্ষমতার্র কথা অভিব্যক্ত করিয়া বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পাদিত করেন, তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি যাহা চাহ্নে না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসে না। ইহার মুকাবিলা করার শক্তিও কাহারো নাই। তাই তিনি যাহাকে হিদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না এবং যাহাকে তিনি পথত্রষ্ট করিবেন তাহাকে কেহ হিদায়েত দান করিতে পারিবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এক স্থানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছ্নে :
 তুমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।
 কিয়ামতের দিন যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা পৃথিবীতে পুনঃ
 অর্থৎৎ, তখন উহাদিগকে বলিতে ঔনিবে, আমাদিগ্গের প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে कि?

বেমন- অন্য আয়াতে উল্লেছিত হইয়াছে বে,



عَنْهُ وَاَتْمُمْ
অর্থাৎ তুমি यদি দেথিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, 'হায়! यদি আমাদিগের প্রতিপানকেরে নির্দশনকক মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্ধাসীদিগের অত্তর্ভুক্ত হইতাম।' না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেব করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী। পরবর্তী আয়াতে বলেন :
 ইইলে তুমি উহাদিগকে দেথিত্ পাইবে বে, জীবনের পাপ্পের কথা স্মরণ করিয়া নজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া थাক্কিবে এবং

 উহারা বে শাস্তিকে ঊয় করিত্তেছে তাহা অবশ্যই আপতিত হইবে। বরংং উহারা অন্তরে যাহা ভবিতেছে ইহার চেৰ্রেও কঠিন শাস্তি আপতিত হইবে। (জাহান্নামের সেই শাস্তি হইতে জামাদিগকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন I)

 নিজদিগের ও নির্জদিগের পরিজনবর্গ্গে ক্ষতিসাধন করিয়াছে। অর্থাৎ, "উহাদিগকে শাস্তির আকর জাহান্নামের মধ্য্য নিক্কেপ করা হইবে এবং অনাদিকাল তাহারা তথায় শাত্তির স্বাদ আস্বাদন করিতে থাকিবে। নিজেদের কর্মদোষের জন্য এই শাস্তি উহারা ইবনে কাছীর ১০স খ

ভোগ করিবে। ফরে উহারা বিচ্ছ্মি ইইয়া যাইবে নিজ পরিজনবর্গ, আম্মীয়-ব্বজন ও বন্ধু-বাক্ধবদিদগের নিকট হইতে। অবশ্য উহার জন্য উহার পরিজননবর্গ, আা্্ীীয-স্বজন ও বন্ধু-বাধ্ধবরাও কম ক্ষত্গিস্ত ইইবে না।
 অনার্দিকান তথ্য় শার্ত্রিভোগ কর্রিবে, কোন অবসস্থায় উহারা.তাহা হইতে নিক্কৃতি পাইবে না এবং তাহা হইতে উহাদিগের মুক্ত করার ক্ষমতাও কাহারো থাকিবে না। উহাদিগের ব্যাপারে সুপারিশ করার কোন সুর্যোগ দেওয়া হইবে না।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে বে,

অর্থাৎ, আল্লাহ্র শাস্তির বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহাय্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না।
 কোন গতি নাই। অর্থৎ, তাহার সৎপথথে চলার সব পথ বন্ধ ইইয়া যায়।

## 



## 


89. সে দিবস অসিবার পূর্বে তোমাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও, যাহা আল্লাহ্র বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ কর্রিবার কেহ থাকিবে না।

8b. উহারা यদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমাকে তো আমি ইহাদিগের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করিয়া যাওয়া। আমি মানুষকে

যখন অনুএ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এরংং যখন উহাদিগের কৃতকর্মর জন্য উহাদিগের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

ঢাফস্গীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ত‘‘ালা কিয়ামতের ভয়াবহ শাত্তির প্রতি তীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই দিনের অচিন্তনীয় শাষ্তি হইতে পরির্রাণের নক্ষ্যে স্বীয় বান্দাদিগকে নক্ষ্য কর্রিয়া বনেন ः

অর্থাৎ, অকশ্মাৎ সেই দিনটি আসিবার পৃর্বে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। সেই দিনটির্র আগমন অবশাঙ্ভাবী এবং উহ্হা প্রতিরোোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই। উহার আগমন কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।

付位 তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং "তোমাদিগগর জন্য উহা নিরোে করিবার কেহ থাকিবে না।’ অর্থাৎ যখন সেই দিনটির আগমন ঘট্টেবে তখন তোমাদিগকে পালাইবার কোন জায়গা थাকিবে না। আय্মগোপন করিয়া থাকার কোন সুয্যো তোমাদিগের থাকিবে না এবং আন্नाহ্ চোথে খুলা দিয়া পালাবার সব বন্ধ পথ তখন খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা আল্লাহ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞण অপরিসীম এবং তাঁহার দৃষ্টি ও শক্তি সর্বব্যাপী। তাই সকনকে ঢাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সকনের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন তাঁারই নিকট।

পবিত্র কুরআনের অনাত্র বলিয়াছেন :

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ বনিবে, আজ পালাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থন নাই। সেদিন ঠাঁ ইইবে তোমার প্রতিপানকেরই নিকট।

অতঃপর বলেন, أْ
 হিদায়েতের উপর জবরদন্তি করিতে তোমাকে পাঠাই নাই। এবং
 আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ম কর্রেন তাহাকে হিদায়েত দান করেন। কাহাকেও হিদায়েত দান করার অধিকার একমাত্র আল্gাহ্ন। তাই আলোচ্য বিষয়ের উপর অন্যা বলা হইয়াছে
 করা- মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত্ত প্ৗৗছাইয়া দেওয়া এবং শাসন ও হিসাব গ্রহণ কর্রার দায়িত্ণ আমার।
 তো কেবল প্রচার করা। অর্থাৎ, মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত র্পৌছাইয়া দেওয়া এতটুকু তোমার দায়িত্।



 স্পর্শ করে তর্খন স্রে সব ব্যাপারে সীমা ছাড়াইয়া আনন্দের আতিশয্যে গা ভাসাইয়া দেয় এবং যখন দুঃখ ও দৈন্য মানুষকে বেড়াইয়া ধরে, তখন সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পৃর্বের সকল সুখ ও নিয়ামতের কথা সে ভুলিয়া যায়- জীবনে কোন সুখ যেন তাহাকে স্পর্শ করে নাই—— এমনভাবে সে প্রকাশ করে। এক পর্যাঢ়ে পূর্বের সকল নিয়ামত সে অস্বীকার করিয়া বসে।

যেমন মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা বেশী পরিমাণে দান কর। কেননা অধিক সংখ্যক মহিলাকে আমি জাহান্নামে জৃলিতে দেখিয়াছি।" এই কথা গনিয়া জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, "তোমরা ,বেশি অনুযোগ কর, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও এবং দীর্ঘ একটি যুগও যদি তোমাদিগের কেহ তাহার প্রতি ইহসান করে। আর এক পর্যায়ে यদি তোমরা একদিনের জন্য ইহসান বাদ দিয়া দাও, তবে সে তোমরা পূর্বেকার সকল ইহসান অস্বীকার করিয়া বলে- তোমার দ্বারা জীবনে কখনো কোন কল্যাণ দেখি নাই।"

এই অভ্যাস প্রায় সকল মহিলার। তবে যাহাকে আল্নাহ্ সঠিক বুঝ দান করেন, যাহাকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেন এবং যাহাকে আল্নাহ্ সঠিক পথের দিশা দান করেন সেই কেবল ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকেন। যাহারা সত্যিকার মু‘মিন কেবল তাহারা এই সব ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

যথা রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, (যাহারা সত্যিকার মু‘মিন) তাহারা সকল সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যখন তাহাদিগকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন তাহারা ধৈর্য অবলদ্বন করে, যাহা তাহাদিগের জন্য কল্যাণকর ইইয়া থাকে। আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল মু‘মিনদিগের মধ্যে থাকিয়া থাকে।


#  

8৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরইই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।
৫০. অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্, তাআলা বলেন, তিনি আকাশমজ্জলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং এই দুইয়ের মালিকও তিনি। আর এই দুইয়ের অধিকর্তা একমাত্র তিনি। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হহয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি কাহাকেও দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহার ঠেকাবার শক্তি কাহারো নাই এবং তিনি কেহকে দেওয়ার ইচ্ছা না করিলে কোন শক্তি তাহা দিতে সমর্থ হয় না। আর তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাই তিনি
 কেবল কন্যা সন্তানের জনক করেন।’ বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত লূত (আ)।
 দান করেন।' বাগ়ভী (র) বলেন। যেমন- হযরত ইবরাহীম (আ)। তাহার কোন কন্যা সন্তান ছিল না।
 কন্যা উভয়্ লিংগের সন্তান দান করেন।’ বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত মুহাম্মদ (मा)।
 দেন।' বা'গভী (র) বলেন, যেমন ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ)।

অতএব প্রকার হইল চারটি। এক প্রকার লোকের কেবল কন্যা সন্তান হয়, এক প্রকার লোকের কেবল পুত্র সন্তান হয়। এক প্রকার লোকের কন্যা ও পুত্র উভয় লিংগের সন্তান হয়। আর এক প্রকার নিঃসন্তান থাকে। তাহাদিগের কোন সন্তান হয় না। যাহাদিগকে বলা হয় বন্ধ্যা।
"اتَّه জনক করিবেন তাহা কেবন তিনিই জানেন। এই ব্যাপারে তিনিই সর্বঞ্ঞ।
 করিয়া থাকেন।

এই আয়াতটি ঈসা (আ) সশ্পর্কে আলোচিত সেই আয়াতটির অনুক্রপ মর্মাথথপৃণ, যাহাতে বলা হইয়াহে यে, যেন সে হয়া মানুষ্রে জন্য এক নিদরন্শন। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা আমার কুদরতের প্রকাশ ঘটে। এইভবে আল্লাহ্ ত'আলা মানবকে চার ধরনের সৃষ্টি করিয়াছেন। বেমন- আদম (আ)-কে নিরা মাটির দ্মারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন পুরুন্ব ও স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই। দিতীয়ত, হাওয়া (আ)-কে কেবল পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ग্ত্রীর কোন ভূমিকা নাই। তৃতীয়ত, একমাত্র ঈসা (আ) ব্যতীত সকন মানুষকে শ্রী ও পুরুমের ভৌথ মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্থ ঈসা (ज)-কে কেবল মহিনার মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, ঢাঁহার সৃE্টির মষ্যে পুরুষ্টের কোন ভূমিকা নাই। মানব প্রজন্মের চারটি ধারা ঈসা (আ)-এর জন্মের মাধ্যমে পূর্ণ হইল।
 জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের এক নির্দশন।

উল্লেখ্য বে, আলোচ্য আয়াতে বলা ইইয়াছে বে, জনক ও জননী চার প্রকার্রের এবং সেই প্রসংগে এই কথারও আলোচনা করা হইল যে, জননও চার প্রকারের। তাই বুঝা গেন বে, জনক ও জনनীও চার প্রকারেরে এবং জনাও, চার প্রকারের। পবিব্রত্ম সত্তা আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

##  

##  

৫). মানুম্রে এমন মর্যাদা নাই ব্য, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যত্রেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা:এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে বে দূত ঢাহার অনুমতিক্রুম তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন। তিनि সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।
৫२. এইভাবে জামি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ কর্রিয়াছি: র্রাহ তथা আমার निর্দ্শশ; पুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্মান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্যারা আমি অামার বান্দাদিগের মধ্যে याহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; ঢুমি তো প্রদর্শন কর কেবন সর্ন পথ-
৫৩. সেই আল্লাহ্র পথ যিনি আাকাশম্ণলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পর্রিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

তাফসীর ঃ এই স্থানে ওহীর স্তর, মরতবা ও় উহার ধরণ সস্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছছ। ক্খনো ওইী রাসৃনুল্নাহ্ (সা)-এর মনের মধ্যে ঢালা হইত। তবে তাহা বে সত্যই ওহী সেই সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন প্রকারের সন্দেহ থাকিত় না।

বেমন সহীহ ইব্ন হাব্মানের একটি হাদীসে আসিয়াছে বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "র্হুন কুদুস আমার মধ্যে এই কथা প্রবিষ্ট করাইয়াছছন বে, কোন আা্মা মৃত্যুবরণ করিবে না, যত্কণ না সে তাহার রিযিক ও বয়স পূর্ণ না করিবে। অতএব তোমরা তাকওয়া অবলষ্ন কর এবং সৎ পন্থায় রিযিক অনুসদ্ধান কর।"
 ব্যতিরেকে।' যেমন এই প্রসন্গে আল্লাহুর সহিত্ত মূসা (আা)-এর কথথোপকথনের কथা

উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূসা (আ) আল্লাহ্র সহিত কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাঁহাকে দেখার ইচ্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনো একটি যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আবরণ হইয়া যায়।

সरীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, জাবির ইবনে আদ্দুল্নাহ (রা)-কে রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বनिয়াছেন বে, "কোন অন্তরান ব্যতীত সরাসরি কারো সহিত আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন নাই। একমাত্র তোমার প্িতার সহিত তিনি সরাসরি কথা বলিয়াছিলেন।"

উল্লেখ্য ভে, তাহার পিতা উহৃদের যুক্ধে শাহাদাতবরণ করিয়াহিলেন। আা্ধাহ্র সহিত তাহার কথা হইয়াছিল ‘আলমে বরযথে’ বসিয়া। जার এই আয়াতে ইহজীবনের কথাপকথনের কথা বলা হইয়াছে।
 আল্লাহ্ यাহা চাহেন তাহা তিনি ব্যক্ত কর্রেন তাহার অনুমত্ক্রুম। বেমন- জিবরাঈল সহ অন্যান্য ফেরেশতকে নবীদিগের নিকট প্রেরণ করা হইত।


## 

অর্থাৎ এইতাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি কিতাব তথা আমার নির্দেশ। অর্থাৎ আল কুরঅান।
 এবং ঈমান কি। তার্হা আমি কুর্রজানের মধ্যে বিন্তারিত আলোচনা করিয়াছি তোমার অবগणির জন্য।
 কুরআান্রকে কর্রিয়াছ্ আলো যাহা দ্ঘারা আমি আমার বার্দ্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি।

ব্যেন কুরআানের অন্য স্থানে জাল্মাহ্ তাঅালা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ বল, বিপ্পাসীদিগের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধিন প্রতিকার। কিন্ু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতত এবং কুর্ান হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বক্রপ।

[^0] 'সংরক্ষিত। এই পথে তুমি মানুষকে আহবান কর এবং এই সংবিধান মানিতে তাহাদিগকে উদ্দুদ্ধ কর।

位 প্রত্পালক তিনি, ইহার মালিক তিনি এবং ইহার্র অধিকর্তাও তিনি। তাঁহার হুকুমে ইহ পরিচালিত হয় এবং তাহার হহকু অমান্য করার অধিকার কাহারো নাই।

任 সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্র নিকট। অর্থাৎ সকল কর্মের বিচার তিনি করেরেন এধং আদেশ নিষেধ ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার কেবল তাহারাই আছে। জানিম ও অস্বীকারককরীরা তাঁার প্রতি বে সব অপবাদ আরোপ করে তাহা হইতে তিনি সস্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সম্নন্নত, তাহার আসন সর্ব্রেচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত।

## সূরা যুখ্জত्य ৮-৯ আয়াত, १ रुण्, মकी

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


ه





১. হা-মী-ম,
২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।
৩. আমি ইহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছি আরবী ভামায় কুরজানরৃপে, यাহাতে তোমরা বুঝিতি পার।
8. ইহা রহিয়াহে আমার নিকট উমুল কিতবে; ইহা মহান জ্ঞানগর্ড।
৫. অমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবানী সম্পূর্ণ্রাপ প্রত্যাহার কর্রিয়া লইব এই কারণণে যে, ঢোমরা সীমালজ্ৰনকানীী সশ্প্রদায়?
৬. পৃর্ববর্তীদিগগে নিকট আমি বহ্হ নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।
৭. এবং যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী অসিয়াছে উহার্রা ঢাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করিয়াছে।
৮. উহাদিণগের মধ্যে याহারা ইহাদিগের্র অপেক্ষা শক্তিতে প্রবন ছিন তাহাদিগকে অাসি ধ্ধংস কত্রিয়াহিলাম; অার এইভাবে চনিয়া অাসিয়াছে পৃর্ববর্তদিগেন অনুর্রপ দৃষ্টান্ত।
 শ|পথ, যাহার রচনাডংপি সাবনীন, যাহার অর্থ বোধগ্য্য, সুস্পষ্ট এবং যাহার চয়নকৃত শদ্দণুলি চমৎকার, যাহা রচচিত হইয়াছ্ আর্বী ভাযায়, যাহাতে ইহার মুখ্য ল্রোতারা

 এবং যাহা রচিত হইয়াছ্ জারবী জাষায়।
 সক্ষম হও এই ব্যাপারে গবেষণা করিতে।

楊 निকট आছে সং্রক্ষিত ফলককে। এই কथা বলিয়া কুরআানের মহত্ব ও অপরিসীম তরুতেত্র দিকে ইংগিত করা হর্যেছে। যাহাতে পৃথিবীর অধিবাগী মানবকূলও ইহার



 এমনতাবে সং্রক্ষিত যাহা বাতিন ও মিথ্যা সংযোজিত হওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত। এই সব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কুরআানের ওরুত্ণ ও মহত্ণ বুবাইবার জন্য। যथা অन্য आয়াতে বনা হইয়াহে :

## 

 ইহ সभ্মানিত কুরজান যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে যাহারা পূত-পবির্ত তাহারা ব্যতীতঅন্য কেহ তাহা স্পশ্শ করিবে না। ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপানকের নিকট হইতে जবতীর।

অन্য একস্থানে আরো বনা হইয়াছে :


जর্থাৎ, এই প্রকার আচরণ অনুচিত, ইহা উপদেশ বাণী; বে ইশ্ঘ করিবে সে ইহা শ্শরণ রাখিবে। উशা আছে মহান উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র অ্অন্থে, মহান পৃত-পবির্র नিপিকর হর্ঠে লিপিবদ্ধ।

উল্লেখ্য বে, এই সকল আয়াতের আলোকে বিজ্ঞ আলিমগণ উদ্জাবন করিয়াছুন বে, অপবিত্র অবস্থার কুরजান স্পশ করা নিষিদ্ধ। এই ধরনের আদেশ স্থলিত একটি হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

নওহে মাহফৃজে সংরক্ষিত কুরআানকে ফেরেশতারা যথোচিত সশান করেন, তাই পৃথিবীর অধিবাসী মানুषের উচিত উহার আরো বেশী সমান করা। মানুষ্যের উচিত
 কেননা উशা মানুষ্রে উপর অবতীর্ণ হইয়াছে—তাহাদিগেরই কন্যাণের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর মানব জাতিই কুরजানের মুখ্য শ্রোতা। তাই কুরজান মানবজাতির নিকট্ই বেশী সম্মান পাওয়ার দাবী রাখে এবং তাহাদিগের উচিত জীবনের সর্বক্ষ্র্রে কুরजানের অনুসরণ করা। তাই কুর্যানকে সপ্মান প্রদর্শন করার উর্দেশ্যে পরোক্রেবে আল্লাহ্
 মহান সারগর্ভ আমার নিকট আছে সং্রক্কিত ফলকে।
位 তোর্মদ্দিগে হইতে কুর্ান প্রতাহার করিয়া তোমাদিগকে অব্যাহতি দিব?

এই আয়াতের অর্থে মুফাসসিরণণ মতবিরোধ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন বে, ইহার অর্থ হইল, তোমরা कি ইহ ধারণা করিয়াছ বে, তোমরা কুর্রান সমর্থন না করিলে এবং তোমরা উহার অনুসরণ না করিলে তোমাদিগক্ক উহার অনুসরণ করা ইইতে অব্যাহত্ দান করিব এবং এইজন্য তোমাদিগকে কোন শাস্তি দিব না? এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ সাनিহ, মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) এবং ইহা পছ্দ করিয়াছেন ইব্ন জার্রীর (র)।

जার কাতাদা (র) বলিয়াছেন বে, ইহার অর্থ হইল, এই উন্মতের ৫রুু লোকেরা যथন কুরজানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিন তখন यদি কুরঅনকে প্রত্যাহার করিয়া

নিত, তাহা হইলে তাহার সাথে পৃথিবীকেও ঋংস করিয়া দেওয়া হইত। কিন্মু সীমাহীন করুণাময় আল্লাহ্ তাহা করা পছন্দ করেন নাই। বরংং এই পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি দীর্ঘ বিশাটি বৎসর ধারাবাহিকভাবে কুরআনের অবতরণ অব্যাহত রাথিয়াছ্ন।

কাতাদা (র)-এর ব্যাখ্যাটি খুবই: সুক্ষ ও তাৎপর্যবহ। কেননা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান হইয়াছে বে, দয়াময় করুণাশীন আन्नाइ কুরুান অস্বীকারককারীদের তুম্ছ জ্ঞান করিয়া এক ঘরে করিয়া রাঢেন না বরংং অব্যাহতভাবে উহাদিগকেও নসীহত-খয়রাত করিতে থাকেন। ফনে ইহার দ্বারা উপকৃত হয় নেককার বান্দারাও। পক্ষান্তরে অস্বীকারকারীদিগের প্রতি তাহার সত্যতার প্রমাণাদিও এক পর্यায়ে পৃর্ণতায় পৌঁছিয়া যায়।

পরবর্তী আয়াতে কাফির্রদিগের অস্বীকারের মুত্থে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে সাব্ত্ননা দিয়া

 যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহার্কে ঠাঁ广া-বিদ্রপ করিয়াছে।
 শক্তিতে প্রবন ছিন তাহাদিগকে জাম ধ্ধংস কর্রিয়াছিনাম।’

অর্থাৎ, পূর্বকালের নবীগণকে যাহারা মিথ্যা ্রতিপন্ন করিয়াছিন তাহাদিগকে আমি ঞ্ধংস করিয়া দিয়াছিনাম। হে মুহাম্ম! তোমাকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলে তাহারা তো উহাদিগের চেয়ে শক্তিতে অনেক দুর্বল।

বেমন কুরআনের অন্য় একস্সানে বলা হইয়াছে :
 اَكْتَرْمِنْهُمْوَآَشَدُ
जর্থাৎ "উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের পৃর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল। পৃথিবীত তাহারা ছিন ইহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবন।' এই ধরনের একাধিক আয়াত কুরজানের মধ্যে আছে। অতঃপ্পর বলা হইয়াছে পৃর্ববর্তীদিগের ক্ষেত্রেও ঘট্য়াছে।
 কর্রিয়াছেন। ইহ পূর্ববর্তী নবীগণের একটি সুন্নাতও বটে।

কাতাদা (র) বলেন, পূর্ব্বর্তী নবীগণের সহিত তাঁহার উম্মতরা ৭ই ধরনের ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে চরনম মৃল্য দিতে হইয়াছে।
$b-4$.
 অস্থীকার করার জন্য সে কালের লোকেরা বে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোপ করিয়াছে, সেই সব ঘটনা বর্তমান লোকদিপের জন্য অবশ্যই একটি শিক্ষণীয় বিষয়। বর্তমানের লোকেরা यদি সেই ধরননের কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করের তবে তাহাদিগকেও উহাদিগের ন্যায় করুণ পর্রিণতি ভোগ করিতে হইবে।

 ইर्णिशा अ দृষ्षात्उ।

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলিয়াছেন :
 চলিয়া आর্সিয়াহে।

এই আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই তিনি দ্বর্থহীনভাবে বলিয়াছেন :
 পাইবে না।

#  

الْعَزْبُنُ الُعِلِّبُمُ




- كَّلِكِ تُخْرَجُوُت
 وَال大亏 نُعَمِ

৯. पুমি यদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ‘কে আকাশমఆনী ও পৃথিবী সৃষ্টি
 সর্বষ্ঞ আল্লাহ।’
১০. यिनि ঢোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে কর্নিয়াছেন শय্যা এবং উशাতে কর্রিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, यাহাত্ তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার।

ゝد. এবং यিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ কর্রেন পর্রিমিতভাবে এবং আমি তাদারা সঙীবিত করি নির্জীব ভূখఆকে। এইভাবেই তোমাদিগ্রে পুনরুথিত কর্গা হইবে।
১২. এবং তিনি যুপলসমৃহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি কর্রেন এমন নৌयाন ও আনঅাম (চতুষ্পদ জন্হু) याহাতে তোমরা আরোহণ কর।
১৩. यাহাত তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থি হইয়া বসিতে পার, जারপর তোমাদিগেন্র থ্রতিপানকের অনু্থহ স্মরণ কর, যথন তোমরা উহার উপর স্থির इইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিनि, यिनि ইशাদিभকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছছন। यमिও আমর্রা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগক্ক বশীভূত করিতে।
28. আমরা আমাদিগের প্রতিপানকেন্র নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন কর্রিব।

जাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'অলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! যাহারা আল্লাহ্ন সহিত অংশীদার নির্ধারণপূর্বক তাহার ইবাদাত কর্র- সেই সকন মুশরিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর বে,

 সর্বঞ্ঞ আল্লাহ্। অর্থাৎ তাহারা বুব্েে এবং এক বাক্যে স্বীকার করে বে, এইখলি আল্লাহ্ সৃষ্টি কর্যিয়াছেন। यিনি একক ও অং্পীদার বিইীন। কিত্ুু তাহাদিগের আমল তাহাদিগের বিশ্ধাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেননা ইবাদতের বেলায় তাহারা আল্লাহ্র সহিত আরো অন্কে দেব-দেবতাকে শরীীক করে।

অতঃপর আল্øাহ্ ত'जানা বলেন, জন্য পৃথিবীকে কর্রিয়াছেন শ্য্যা। जর্থাৎ, यিনি পৃথিবীকে শফ্যা কর্রিয়াছেন, যাহা স্থির ও অনড়, যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা বিচরণ কর এবং যাহার পৃষ্ঠের উপর ঢোমরা নিদ্রিত হও এবং জাগ্থত হহও। কিন্ এই পৃথিবী পানির উপর ভাসমান। তাই এই ভাসমন পৃথিবীর উপর পাহাড় সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাকে একটি ভারসামমপূর্ণ অবস্গায় স্থির কর্রিয়া রাখিয়াছেন। যাহাত উহা হেলিতে-দूলিতে না পারে।
 তোমাদিগের জন্য জনপথ সৃষ্টি করিয়াছছন।

نَ ইইতে অন্য দেশে, এবং এক মহাদেশ হইঢে অন্য মহাদেশের স্বীয় গত্তব্যস্থলে পৌছিতে পার।
 বাগ-বাগিচা ও পককুলের জন্য এবং পান করার জন্য পর্রিমিত পরিমাণ বারি বর্ষণ করেন।
 হইয়া উঠ্ঠে এবং খরা বিদূদীীত হয়। আর বাগ-বাগিচা সবুজ হইয়া উঠে এবং বৃক্ষরাজজি ফুলে-ফলে তর্রিয়া যায়।

जতঃপর তিনি সতর্ক কর্রিয়া দিয়া বলেন, বারি বর্ষণের ছ্ञারা তিনি শেভাবে নির্জীব यমীনককে সজ্জীবিত করিয়া ঢোলেন, মৃত্যুর পর্রে কিয়ামতের দিনও তিনি মানবকুনকক সেইভাবে পুনর্জীবিত কর্রিয়া তুলিবেন। তাই আলোচ্য আাযাতের লেষাংশশ তিনি বলিয়াছেন ঃ

 एল এবং যত প্রকারের জত্তু-জানোয়ার রহিয়াছে সকনকে তিনি যুগনক্ূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

 কর। অনেক চচুষ্পদ জন্ভুর গোস্ত তোমরা ভক্ষণ কর এবং উহার দুধ তোমরা পান কর। আর কিছু সংখ্যক জন্তুর পিচে তোমরা আরোহণ কর। ঢাই তিনি বলিয়াছেন ঃ
 এঅং মানামাল বহন করিতে পার।
 ব্যবহ্গত হয়।
 প্রতিপালকের অনুগ্গহ স্মরণ কর।'
 আর বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ই ইহদিগকে আমাদির্গের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন- যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।'

ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, ن্ "ْ
 প্রত্যাবর্তন করিব।' অর্থাৎ মৃত্যুর পর সকলকে চাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আর তাহাই হইল আমাদিগের মহাপ্রত্যাবর্তন। এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া ইইয়াছে যে, পরকালের সফর ইহকালের সফরের চেয়ে ঢের কঠিন। যথা অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে যে, পাথেয় মঞ্জুর কর আর পরকালের পাথেয় ইহকালের পাথেয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান।
 তাকওয়া অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পাথেয় ।'
আর পার্থিব পরিচ্ছদের চেয়ে অপার্থিব পরিচ্ছদকে প্রাধান্য দিয়া বলিয়াছেন ঃ
’ আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি। তবে তাকওয়া অবলম্বন করার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ।'

## চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করার দোয়া সম্বঙ্ধীয় হাদীসসমূহ

## আমীব্রুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আলী ইব্ন রবীআ (র) বর্ণনা করেন, আলী (রা)-কে আমি দেখিয়াছি সওয়ারীর রেকাবের উপর পা রাখ্যিয়া বলিয়াছেন, বিস্মিল্লাহ। অতঃপর সওয়ারীর পিঠে স্থির হইয়া বসার পর বলেন :

অতঃপর •ত্নবার আলহামদুলিল্gাহ্ বলিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা কর্রেন এবং তিনবার आল्नाহ आकবর বলেन। ইशा প ব বলেन,
 আমীরুুন মু’মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় আমি রাসূলুন্নাহ (সা)-কে হাসিতে দেথিয়াছি। তোমার মত আমিও তাঁহাকে জ্জ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন : "যখন কোন বান্দাকে আল্ধাহ্ তাআলা বলিতে ওননন, "হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষ্যা করিয়া দাও।" তখন তিনি অত্তন খুশী হন এবং বলিতে থাকেন, আমার বান্দা জানে ব্, আমি ব্যতীত তাহার অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিয়া দিবার নাই।'

এই হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী (র) ও আবূল আহఆয়াসের হাদীসে নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী (র) বনেন, হাদীসটি হাসান-সহীহৃ।

আব্দল্লাহ ইবৃন আাষ্মাস (রা)-এর হাদীস
ইমাম আহমদ (র) ..... আাদ্লুল্নাহ ইব্ন আব্বা|স (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आদ্মু্মাহ ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূনুল্লাহ (সা) তাঁহাকে ষ্বীয় সওয়ারীর পিছনে উঠাইয়া বসান। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া প্রথমে তিনবার আল্লাহ্ আকবর বলেন, তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন, তিনবার সুবহানাল্লাহ বলেন এবং একবার বলেন, ‘লা ইলাহা ইন্নাল্ধাহ।' অতঃপর তিনি ঈষৎ পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া যুচকি হাসেন এবং আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলেন, "ব্যে ব্যক্তি কোন চতুপ্পদ জন্তুর উপর আরোহণপৃর্বক এইর্রপ করিবে যাহা আমি করিলাম, তবে আল্লাহ্ও তাহার দিকে তাকাইয়া এইর্পপ যুচকি হাসিবেনে। বেইর্রপ আামি তোমার দিকে তাকাইয়া হাসিলাম। এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম জাহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

## আদ্মু

ইমাম আহমদ (র) ..... আবूল্মাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। আাদ্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ (সা) কখধো স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিলে তিনি প্রথমে তিনবার আল্লাহ আকবর বলিতেন। অতঃপর বলিতেন,
 অতঃপর বनিতেন :



আর সফর হইতে তিনিি স্বীয় পরিজনবর্গের নিকট পৌছিয়া বলিতেন :
促 নাসায়ী, আবূ দাউদ ও মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা কর্রিয়াছেন এবং তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন হাম্মাদ ইব্ন সালমার হাদীসে। তবে এই উভয় রেওয়ায়াতের মূল রাবী হইলেন আবূয যুবাইর।

অপর এক হাদীসে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন। আবূ লাস খুযায়ী (রা) বলেন, যাকাতের উট হইতে একটি উট রাসূলুল্মাহ (সা) আমাকে হজ্জে যাওয়ার জন্য দান করেন । আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্মাহ্র রাসূল! আামি কখনো কাউকে এই উটটির উপর সওয়ার হইতে দেথি নাই। তখন রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন, "এমন কোন উট নাই যাহার কুঁজের উপর শয়তান না থাকে। তাই আমার আদেশ মত উহার পিঠে আরোহণকালে বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। ঐইভাবে সেই উটকে নিজের আরোহণ উপযোগী করিয়া নিবে। কেননা আরোহণ করানোর মালিক আল্লাহ্।" উল্লেখ্য যে, আবূ লাসের পূর্ণ নাম হল মুহাম্মদ ইব্ন আল আসওয়াদ ইব্ন খলফ (রা)।

অপর এক হাদীস
ইমাম আহমদ (র) .. হামযাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হামযাহ (রা) বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ওনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "প্রত্যেক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শয়তান থাকে। অতএব তোমরা যখন উহার উপর আরোহণ করিবে তখন বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া নিবে। অতঃপর তোমরা উহা ইইতে উপকৃত হইতে কম করিবে না।

$$
\begin{aligned}
& \text { O } 0
\end{aligned}
$$

## ©路 

১৫. উহারা তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।
১৬. তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান ঘ্বারা?
১৭. দয়াময় আল্লাহর প্রতি উহারা যাহা আরোপ করে উহাদিগের কাহাকেও সেই সন্তান্নের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্গল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।
১৮. উহারা কি আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলস্কারে মপ্তিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?
১৯. উহারা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফেরেশতাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদিগের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদিগের উক্তি লিপিবদ্ধ করা ইইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।
২০. উহারা বলে, ‘দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।’ এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মিথ্যাই বनिতেছে।

তাফসীর : মুশরিকগণ চতুষ্পদ জন্তুতুলোর কিয়দাংশ তথাকথিত দেব-দেবীর বলিয়া এবং কিয়দাংশ আল্লাহ্র বলিয়া যে ভিত্তিহীন বিষয়ে বিশ্বাস করে সেই সম্পর্কে এই স্থানে সামান্য আলোকপাত করিয়াছেন। তবে এই সশ্পর্কে সূরা আনআমের মধ্যে বলা হইয়াছিল যে,


অর্থাৎ আল্মাহ্ যে শস্য ও গবাদি পণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে তাহারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘ইহা আল্মাহ্র জন্য এবং ইহা আমাদিগের দেবতাদিগের জন্য।' যাহা তাহাদিগের

দেবতাদিগের অংশ তাহা আল্লাহ্র কাছে পৌছায় না এবং যাহা আল্লাহ্র অংশ তাহা তাহাদিগের দেবতাদিগের কাছে প্পৗছায়; তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট!

এইভাবে তাহারা কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে অংশ নির্দিষ করে এবং সম্মানজনক পুত্র সন্তানসমূহ তাহাদিগের এবং যত কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তাহা সকল আল্লাহ্র।

 আল্লাহ্র জন্য? এই প্রকার বন্টন অসংগত বণ্টন।

 কাহাকেও তাঁহার সত্তার অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

অতঃপর বनেন, তাঁহার সৃষ্টি ইইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন পুত্র সন্তান?

এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা মুশরিকদিগের উপরোক্ত অপবাদের জোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে চরম বিবৃতি দিয়া তাহাদিগকে বলেন,
‘উহারা দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি বে কন্যা আরোপ করে. উহাদিগের কাহাকেও সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ল কান হইয়া যায় ও সে অসহনীয় মনস্তাপ্প ক্রিষ্ট হয়।’

অর্থাৎ তোমাদিগের কাহাকেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, ঢখন তো তোমরা মুখ বিকৃত করিয়া এক প্রকার সম্মানবোধে নিজেকে অপরাধী মনে কর এবং অন্যের নিকট নিজের কন্যা সন্তান জন্ম इওয়ার সংণাদটা দিতে পর্যন্ত নজ্জাবোধ কর। আর কি দুঃসাহস, সেই কন্যা সন্তান্তনি সব ঢোমরা আাল্লাহ্ন ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টায় মত্ত রহিয়াছ। ধিক্কার তোমাদিগের বুদ্ধিমত্তার উপর।
 উহারা কি আল্লাহ্র প্রতি আরোপ কর্রে কন্যা সন্তান, যে অলংকারে মজ্তিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট যুক্তিদানে অসমর্থ?

অর্থাৎ ग্রী জাতি যাহাদিগকে কম বুদ্ধির বনিয়া অভিহিত করা হয়, যাহাদিগের দোষ ও র্রুট্জিলি অনংকার দিয়া আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। আজন্ম যাহাদিগকক

অবলা মনে করা হয়, তর্ক-বিতর্কে যাহারা যুক্তির অবতারণা করিতে পারে না। গুছাইয়া কথা বলিতে যাহারা প্রায়ই অসমর্থ থাকে এবং জীবনের প্রায় ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতির নিকট পরাজয় বরণ করে, সে অবলা স্ত্রী জাতিকে কোন্ জ্ঞানে আল্লাহৃর জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারে?

যেমন এক আরব কবি বলিয়াছেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { وما الحـلى الا زيـنـة مـن نـقيصـة } \\
& \text { يـتم من حسـن اذا الحسـن قصرا } \\
& \text { وامـا اذا كـان الجـــــال مـــوفـرا } \\
& \text { كحسنـك لم يحتـج الى ان يـنودا }
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ অলংকার অল্প সুন্দরকে সুন্দর করে। কিন্তু যদি সৌন্দর্যে.কোন কম না থাকে তবে অলংকারের প্রয়োজন কি?

আর মানসিকডবেও স্ত্রী জাতি পুরুষের চেয়ে দুর্বল। প্রতিশোধ নিতে বা প্রতিবাদ করতে তাহারা ভয় পায়। তাই শ্ত্রী জাতি সম্পর্কে আরবীরা বলিয়া থাকে, কন্যা সন্তানরা উত্তম সন্তান নয়। তাহারা শারীরিকভাবে সহযোগিতা করতে অক্ষম; কিন্তু পারে অশ্রু প্রবাহিত করতে আর ভালো যাহা করে তাহাও করে গোপনীয়তার সাথে।

ইহার পর বলা ইইয়াছে বে,
 দয়াময় আল্লাহ্র দাস ফেরেশতাদিগকে।

অংশীবাদীদিগের এই বিশ্বাসের জোর প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তাআআলা বলেন,


 এই কথাটি দ্বারা আল্নাহ্ তা‘আলা অংশীবাদীদিগকে তাহাদিগের অমূ-ক বিশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।
 করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।’ অর্থাৎ আল্লাহ্ यদি ইচ্ছা করিতেন তাহ়া হইলে ফেরেশতাদিগের প্রতিকৃতি যাহা তাহারা পূজা করে তাহা করিতে তিনি প্রতিরোধ্ধ সৃষ্টি করিতেন, যে ফেরেশতাদিগকে তাহারা আল্নাহ্র কন্যা জ্ঞান করে। কেননা তিনি সকলের সব ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই

তাহারা বলিতে চায় শে, তাহাদিগগের ফেরেশতা পূজা অন্যায় নহে বরং আল্নাহ্ইই তাহাদিগকে ইহা করার জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মুশরিকদিগের উপরোক্ত বিষ্গাস ও আকীদা-আমলের মধ্যে কয়েকটি ভ্রান্তি স্প্ট্য়বে প্রতিতিত হয় :

এক. তহারা আল্লাহূর জন্য সন্তান নির্ধারণ করিয়াছে। অথচ ইহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও পৃত-পবিত্র।

দूই. কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র. সন্তানকে প্রাধান্য দানপৃর্বক তাহারা ফেরেশতাদিগকে আল্পাহ্র কন্যা সন্তান বলিয়া দাবী করিয়াছছ। অথচ উহাদিগের নারী গণ্য করা— ফেরেশতাসমূহ আাল্লাহরাই বান্দা বৈ নহে।

তিন. তাহারা বে ফেরেশতাদিগের পূজা করে এবং কেন করে সেই ব্যাপারে তাহাদিগের নিকট প্রামাণ্য কোন দনীল নাই। ইহা করার জন্য কোন প্রকারের অনুমোদন আল্ধাহৃর নাই। বরূং স্রেফ রিপুর তাড়নায় পোঁড়ামী ও পূর্বপুরুষদিগের অনুসরণই তাহাদিগকে এই বিপদজনক পাপে পথে চেলিয়া দিয়াহে। জাহেলের মত তহারা জাহেলদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াহে। ইহা করার কোন যুক্তি তাহাদিগের নিকট নাই।

চার. আর তাহারা বলে বে, ইহা যদি পাপ ইইত তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহা করিতে বাধা দিতেন। এই কথার দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞতার মুখ্োশ উন্নোর্তিত ইইয়া গিয়াহে। কেননা আল্লাহ্ ত'আলা যুগে-यুগে নবী-রাসূন প্রেরণ করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে কেবল তাঁহারই ইবাদত করার জत্য তাকিদ দিয়াছেন। নবীগণের মাধ্যচ্ম তিনি মানুষকে এই কথা বুঝালোর ঢেষ্টো করিয়াছেন বে; আল্লাহ্র কোন অংশীদার নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন সন্তান নাই এবং তিনিও কাহারো সন্তান নন। আর তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাল্যের উপযুক্ত নহে।

যथा কুরআনের মধ্যেও আল্নাহ্ ত'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন :




जর্থাৎ আল্ধাহ্র ইবাদত করিবার ও তাত্কে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ্ সৎপথথ পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের পথ্রান্তি হইয়াছিন সংগতভাবেই। সুতরাং পৃথিবীতে পরিি্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহািিগের পরিণাম কি হইইয়াছছ?

অতঃপর আল্নাহ্ ত'অালা মুশরিকদিগের জ্রান্ত বিশ্বাস ও অন্যায় অভিব্যোগের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি প্রদর্শন পৃর্বক বলেন :
 উহারা যাহ্হা বলে ঢাহা ভুল এবং উহাদিগেন যুক্তিলির তিত্তি খুবই দুর্বল, যাহা একান্তই মিথ্যা ও ভ্রান্ত।

إنْ هُمْ الالَّ يَخْرُصُمْنْ নিকট সত্তের আশ্রয় নাই।

准 (র) বলেন বে, जাল্লাহ্ন কুদ্ররত সম্পকেকে উহারা একেবারেই অঞ্ঞ এবং উহারা যাহা বলে সবই মিথ্যা।

## 

## مُّهتنُ وُنَ0


 (Y ) ○

## O O (Y0)

২১. আমি কি উহাদিগকে কুরজান্নর পৃর্বে কোন কিতাব দান কন্নিয়াছি যাহা উহারা দৃ!়্ভববে ধারণ কর্রিয়া जাছে?
২২. বর্যং উহারা বলে, ‘আমারা ঢো আমাদিগের পৃর্বপুর্ন্যদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা ঢাহাদিগেরইই পদাা্ক অনুসরণ কর্রিতেছি।’
২৩. এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি, তখনই উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, ‘আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুুদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শরর অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'
২8. সেই সতর্ককারী বলিত, ‘তোমরা তোমাদিগের পৃর্বপুরুষগণকে বে পথে পাইয়াছ, আমি यদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের পদাংক অনুসরণ করিবে?’ তাহারা বলিত, ‘তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।’
২৫. অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফন দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে!

তাফসীর ঃ যাহারা ইবাদতের মধ্যে আল্মাহ্র সহিত আরো অনেক দেব-দেবীকে দলীল-প্রমাণ ছাড়া শরীক করে তাহাদিগের এই ইবাদতের জোর প্রতিবাদ জানাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
 উহাদিগকে কোন কিতাব দান করি নাই? দৃঢ়ভাবে ধারণ করে? ڤর্থাৎ ইহার পৃর্বে উহাদিগক্কে বে সব আসয়ানী কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এমন কথা ছিল না, যাহা উহারা শিরকের সমর্থনে সনদ হিসাবে পেশ করছে। বরং উহাতেও ইহা না করার জন্য আহ্নান জানান হইয়াছিল।

 যাহা উহাদিগকে আমার কোন শরীক করিতে বলে?

না, উহারা বলে, ‘আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।’

অর্থাৎ শিরকের ব্যাপারে উহারা উহাদিগের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে। উহ্হাদিগের পূর্বপুরুষ শিরক করিত বলিয়া উহারা শিরক করে। উহা ছাড়া কোন দলীল উহাদিগের নিকট নাই। আর কোন আদর্শের অনুসরণ করার ব্যাপারে পূর্বপুরুষদিগের কর্মকাণ্ড কোন দলীল বা আদর্শরূপে পরিগণিত ইইতে পারে না।

আর এই আয়াতে مـ দ্বারা, দীন উদ্mেশ্য করা ইইয়াছে। यথা অন্য এক আয়াতে
 তো পূর্ব্বের সেই একই দীন।

ইবন্লে কাছীর ১০ম খঙ—১৩

আর তাহারা বলে, পূর্বপুরুষ্ষদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি। মূনত তাহাদিগের এই তথাকথিত আদর্শিক দাবীর সপক্কে কোন দনীন নাই। যাহাকে হাওয়াই দাবী বলা যাইতে পারে।

তাই আল্লাহ্ ত'আলা বলেন, ইহাদিগের পৃর্বপুরুষ্যোও তeকানীন নবীকে অস্বীকার করিত। নবীকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া অপপ্রচার করিত। बেমন অন্য আয়াতে বলা इইয়াহে :
كَذَالِنَ مَآتَى الَّنَبِنْ مِنْ

অর্থাৎ এইভাবে উহাদিগের পৃর্ববর্তীদিগের নিকট ঘখনই কোন রাসূন আসিয়াছে উহারা তাহাক্ বলিয়াছ, ঢুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ। মনে হয়, উহারা একে অপরকে এই মন্রণাই দিয়া আসিয়াছে। বস্তুত উহারা এক সীমালংখनকারী সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতেও এইহ্রপ বনা হইয়াছে বে,


অর্থাৎ এইজাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদ্রে যথনই কোন সর্তককারী প্রেরণ করিয়াছি তখথ উহাদিগের মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহারা বনিত, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শর অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি!
 প্রত্যেক নবী এই কथা বলিয়াছছন বে :

তোমরা তোমাদ্দিগের পৃর্বপুরু্মণণক্ যাহার অনুসারী পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিপের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ঠ পথ নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও कি তোমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিবে? প্রত্যুত্রে তাহারা বলিত, ‘তোমরা যাহাসহ প্রেরিত इইয়াছ আমরা তাহা প্রতাখ্যান করি।'

অর্থাৎ নবীগণ यাহাসহ প্রেরিত হইত তাহা তাহারা সত্য বলিয়া জানা সত্ভ্বেও তাহারা তাহদিগগের গোঁড়ানী ও ऐ১কারিতার জন্য সত্য সমর্থন করিতে কখনো সমর্থ ইইত না। তাহাদিগের পূর্বপুর্থ্যদিগের ধর্ম মিথ্যা ও বিকৃত জানা সভ্ত্বেও উহাই তাহারা आাকড়াইয়া থাকিত।

অতএব পররিশেষে উহাদিগকে উদ্mেশ্য করিয়া আল্লাহ্ ত'অালা বলেন, "-: ‘অতঃপ্র আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম!' অর্থাৎ পূর্বयুর্গের অস্বীকারকারী মুশরিকাদিগকে বিভিন্ন আযাব দেওয়া হয়েছিল, সে সশ্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আগ্গিকে আলোচনা করা হইয়াছে।
 হইয়াহছ!' অর্থাৎ যুগে যুপে কিভাবে তাহাদিগকে ধ্ধংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। जার যাহারা ঈমান আনিয়াছিন অহাদিগের সেই ধ্পংসের মধ্য দিয়াও কিভাবে বাঁচাইয়া রাথা হইয়াছিল।
 O




( FI )
Oعَظْتُمْ



(r)




২৬. স্মরণ ক্র, ইবরাহীম ঢাহার পিতত এবং সশ্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমরা यাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সশ্পর্ক নাই;
 তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।'
২৮. এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূণপ রাথিয়া গিয়াছছ ঢাহার পরবর্তীদিগের জন্য, যাহাত উহারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে।
২৯. বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুুদিগকে সুৰ্যোগ দিয়াছিলাম जোগের; অবশেষে উহাদিণের নিকট অসিল সত্য ও শ্পষ্ট প্রচারক র্রাসূল।
৩০. যথন উহাদিগের নিকট সত্য অাসিন উহারা বলিল, ‘ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রতাথ্যান করি।'
৩১. এবং ইহারা বলে, ‘এই কুরজান কেন অবত্তীর্ণ হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশানী ব্যক্তির উপর?’
৩২. ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের কর্রণা ব্টন করে? আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের ঘারা কাজ করাইয়া লইতে পারে এবং উহারা यাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপানকের্র অনু্রহ উeকৃষ্টতর।
৩৩. সত্য প্রত্যাথ্যানে মানুষ এক মতাবনধ্টী ইইয়া পড়িবে, এই আংশশকা না थাকিকে দয়াময় আল্লাহকে যাহারা অন্ধীকার কর্র, উহাদিগক্ক আমি দিতাম উহাদিগের গৃহের জন্য র্রেপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি— यাহাতে উহারা আরোহণ করে।
৩8. এবং উহাদের গৃহের্র জন্য দিতাম রৌপ্য-নির্মিত দরজজ, বিশ্রামের জন্য भानংक;
৩৫. এবং স্বর্ণের নির্মিত৫। জার এই সবই শ্ু পার্থিব জীবনের ভোগস্ভার। মুত্তাকীণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াতে অাখির্যাতের কন্যাণ।

ঢাফসীর ঃ কুরাইশদিগের ধর্ম ও বংশধারার সহিত যে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত, यিনি ছিলেন একাধারে আল্লাহ্র রাসূল ও বিশিষ্ট বন্ধু এবং যিনি তাঁহার পরবর্তী সকল নবীগণণর পিতৃতুল্য, তিনি তাঁহার পিতা ও স্বীয় কওমকে দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত থাকার উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

## 

অর্থাৎ ‘তোমরা যাহাদ্ণিগের পূজা কর তাহাদ্গের সহিত আমার কোন সশ্শর্ক নাই; সम্পর্ক আছে ত্যু ঢাহারই সহিত যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ‘রবং তিনিই আমাকে সৎপてথ পরিচালিত করিবেন। এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগগের জনা।

অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করা, ঢাঁহার সহিত অন্য বে কেহকে শরীক করা, না করা এবং সকল দেব-দেবীর পূজ্জ করা হইতে নিবৃত্ত থাক——স্বীয় কওমকে তিনি এই উপদেশবাণী কর্রিয়াছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (অ) বে ইতিবাচক পদক্কেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাওহীদের প্রশ্নে তিনি অনড় ভূমিকা নিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার বংণ়শর মধ্যে তাওহীদের মর্মবাণী যুগ যুগ ধরিয়া সং্রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। হয়তত ইবরাহীম (আ)-এর আওনাদগণ কোন যুপেই তাওইীদকে পরিত্যাগ করেন নাই। উপরুুু হযরত ইবরাইীম (আ) ছিলেন তাওহীদ্রে একজন আপোষহীন সং্্রামী ব্যক্তিত্ব। মানুষের নিকট তাওरोদের বাণী পৌছানই ছিল ঢাঁহার একমাত্র ব্রত। তাই বলা হইয়াছে বে, এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন্তন বাণীক্রপপ রাথिয়া গিয়াহ্ তাঁহার পরবর্তীদিগের জন্য।
 লোকেরাও হিদাল্যেতের পথে চলিতে পারে।

ইকরিমা, মুজাহিদ, যাহ्হাক, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) প্রমুথ বলেন,
 ‘লাইলাহা ইল্লাল্gাহ’ বলিবে তাহারা কখনো পথష্রষ্ঠ হইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইক্রপ মর্মার্থ বর্ণিত হয়েছে।

ইব্ন যায়দ ইহার মর্মার্থে বলেন বে, উহা হইন ইসলাম্মর আদর্শ, শে জাতি ইহা নিজ জীবন্ন বাস্তবায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারাই ইস়লাম্মর রক্কক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 ব্রষ্টময় জীবন দীর্ঘায়িত করিয়াছিলাম।
 সত্য ও স্পষ্ট ভীতিদানকারী রাসূল।
 নিকট সত্য আসিল তখন উ্ৰারা অগ্গাহ্য করিল এবং বিদ্বেষ ও বিদ্রোহাত্মকভাবে উহারা
 প্রত্যাখ্যান করি।

আর কঠোর ভাষায় তাহারা অভিযোগ আনিল যে,

## 

অর্থাৎ কুরআন यদি সত্য হইত তাহা ইইনে কেন ইহা মক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইল না?

এই ব্যাথ্যা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুহাম্দ ইব্ন কাআব কুরयী, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ।

অনেকে বলিয়াছেন শে, ইব্ন মাসউদ ছাকাফীকে বুঝালো হইয়াছিল।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা অলীদ ইব্ন মুগীরা এবং মাসউদ ইব্ন আমর ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

মুজাহিদ (র) বলেন যে, ইহা দ্বারা উমাইয়া ইব্ন আমর ইব্ন মাসউদ ছাকাফী ও উতবাহ ইব্ন রবীয়া-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণিত, ইহা দ্বারা অলীদ ইব্ন মুগীরা ও হাবীব ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা মক্কার উতবাহ ইব্ন রবীআহ এবং তায়েফের ইব্ন আব্দে ইয়ালিলকে বুঝানো হয়েছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছিল অলীদ ইব্ন মুগীরা ও কিনানাহ ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর ছাকাফীকে।

মোদ্দাকথা, এই কথা বনিয়া কাফিব্ররা যে কোন দুই জনপদের দুইজন বিজ্ঞ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ্ তাআআলা ঐ সকল কাফিরদিগের অভিযোগের জবাবে বলেন,
 করা তাহাদের কাজ নহে। উহার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, তাহার রিসালত প্রাপ্তির জন্য কে উপযুক্ত। এই রিসালত তাঁহাকেই প্রদান করা হয়, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী পবিত্র আআ্মার অধিকারী, যিনি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বংশের উত্তরাধিকারী এবং যাঁহার রক্তের ধারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অতঃপর বলেন, অনুত্রহ বণ্টন করার অধিকার কাহার আছে? তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে ধন-সম্পদ-রিযক, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল শক্তি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবধানসহ প্রদান করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :


অর্থাৎ আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে। (এবং একে অপ়রের উপর মর্যাদায় উন্নত করি।)
 লইতে 'পারে।' এই আয়াতাংশের ব্যাi্যায় কেহ বলিয়াছেন যে, কাজের ব্যাপারে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। কেননা একজন এক রস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং অন্যজন অপর এক বস্তুর মুখাপেক্ষী। ইহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ লওয়া সহজ হইবে। এই ব্যাথ্যা সুদ্দী (র) করিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন যে, ইহার মর্মার্থ হইল, একের উপর অপরকে কর্তৃত্ব দান করা। এই অর্থটিও প্রথম অর্থ্থে অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর বলা হইয়াছে বে, করে তাহা ইইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনে অর্থ-সম্পদের মধ্যে তোমরা যাহা সঞ্চয় কর উহার চেয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্নাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ তোমাদের জন্য বহুলাংশে কল্যাণকর ও উৎকৃষ্টতর। পরবর্তী আয়াতে বলেন, ${ }^{\circ}{ }^{\circ}{ }^{\circ}$ প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে এই আশংকা यদি না থাকিত।

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ প্রদানকে যদি মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্পাহ্র অনুগ্রহসিক্ত বলিয়া ধারণা করার আশংকা না থাকিত, তাহা হইনে আল্মাহ্ তা‘আলা কাফিরদিগকে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্পদ দান করিতেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে যে,


করে তাহাদিগকে তিনি দিতেন উহাদিগের গৃহ্রের জন্য র্রৌ্য-নির্মিত সিড়ি। এই অর্থ কর্যিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী ও ইবุন यায়দ (র) প্রমুখ।
 কক্ষসমূহের সোপানসমূহও রৌপ্য দ্রারা নির্মাণ কনিয়া দিতেন। উপরন্ুু উহাদের গৃছের দরজাসমৃহ এবং ঊপবেসন কর্যার কেদারারাসমৃহ র্রৌ্য ও স্বর্ণ দ্বার তৈরী করিয়া দিতেন।
 বিশ্রাম্মের জন্য পালংক। অর্থাৎ উহাদিগের ব্যবহার্य সকন জিনিস স্বর্ণ ও র্রেপ্য দ্বারা নির্মিত হইত।
 র্রৌপ্যের সহিত স্ব্ণও সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। এর অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা সুদ্দী ও ইব্লে যায়দ (র) প্রমুখ।
 পার্থিব জীবনের ভো সষ্রার। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পৃথ্থিবী তুচ্দ র্রকটি জিনিস বলিয়া গণ্য এবং এই পৃথিবীর স্থায়িত্ণ ক্চণকানীন- যাহা অব্যশই একদিন ধ্ধংস হইয়া যাইবে।

তাই যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে তাহারা তাহাদিগের নগণ্য পুণাঙুলির বদলায় পৃথিবীর জীবনে যথেষ্ট সুখ ভোগ করেন। তাহাদিগের খাদ্য পানীয় ও জীবনমান আল্লাহ্ তাजালা উন্নত কর্রিয়া দেন। কেননা পরকালে তাহাদিগের ভাপ্যে দুঃখ ছাড়া ভোধের জনা কিছু নাই। পরকালে তাহাদিগের এতটুকু পুণ্য থাক্বিবে না। যাহা ওজন করিয়া উহাদিগকে কোন উত্তম প্রতিদান দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ের উপর বহহ সইীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছ্।

একটি হাদীসে आসিয়াহে বে, "যদি আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর মৃন্য মাছির একটি ডানার পরিমাণও হইত তাহা হইলে তিনি কোন কাফ্রিকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।"

বাগাভী (র) .... সাহন ইবৃন সা"আদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। जাবারানী ....সাহন ইব্ন সাআ‘দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাহন ইব্ন সা‘আদ (রা) বলেন, রাসূনূन्वाহ् (সা) বनिয়াছেন ঃ "यদি আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর মাছির একটি পাখার পরিমাণ মৃন্যু থাকিত, ঢাহা ইইলে তিনি কোন কাফির্রক্কে পৃথিবীর কিছू ভোপ করিতে দিতেন না।"

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন,


কন্যাণ।' অর্থাৎ পরলোকের কন্যাণ কেবল মুত্তাকীদিগের জনাই নির্ধারিত। মুত্তাকীগণ ব্যতীত অন্য কেহ সেই কল্যাণ ও সুখ ভোগ করিবার ছড়েপ্র পাইবে না।

তা একদা উ্যর (রা) হयরত (সা)-এর বাসগৃহহ প্রবেশ করিলেন। তখন হৃযূর (সা) স্বীয় বিবিগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি দেখেন বে, হযূূ (সা) একটি চাটাইয়ের উপর টইয়া আছেন এবং চাটাইয়ের দাগ কাটা ঢাঁহার পিঠের উপর শ্পৃ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া উমর (রা) ক়াঁদেন এবং বলেন, হে আল্gাহ্র রাসূল! কায়সার ও কিসরা কত শান-শওওকতের সহিত থাকে এবং জীবন-মান তাহাদিগের কত উন্নত। আর আপনি আল্পাহ্ ত'অানার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সজ্টেఆ কেন এত কষ করেন ? এই সময় হ্যূর (সা) ঠেস দিয়া বসা হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন, "হে ইব্ন খাত্তাব! এই ব্যাপারে কি তোমর সন্দেহ রহিয়াছে?" অতঃপর বলেন, "এই সকন লোকেরা অাহাদিগের ভাল কাজের প্রত্দান ইহলোকে প্রাঞ্ভ হইয়াছে।" অন্য একটি রেওয়াত্যেতে আসিয়াছে বে, এই কথার পর উমর (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বনিয়াছিলেন, হে উমর! "তুমি কি ইহাতে খুশী নহে «ে, উহাদিগের জন্য ইহকাল এবং आমাদিগের জন্য পরকান?"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে বে, রাসৃলাল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পান পাত্রে পান করিও না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালায় খাদ্য রাখিয়া আাহা করিও না। কেনनা ইহ দুনিয়াদার্দিগের জন্য ইহলোকে এবং আমরা ইহা ব্যাবহার করিব পরকালে।"

মূলত দুনিয়া আল্ধাহ্র নিকট খুবই ডুচ্ম একটি জিনিস এবং দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্পকানীন। যथा সাহন ইব্ন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "यদি দুনিয়া আল্লাহ্ ত"আলার নিকট মাছির একটি পাখার সমান মূন্যও রাখিত, তাহা ইইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢেক পানিও পান করিতে দিতেন না।" তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

(rА)


C


〇

O

( 10 ( وَسُّ
৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।
৩৭. শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।
৩৮. অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে তখন সে শয়তানকে বলিবে, ‘হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পচ্চিমের ব্যবধান থাকিত।’ কত নিকৃষ্ট সহচর সে!
৩৯. আর আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না। যেহেতু তোমরা সীমালঘংন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।
80. ঢুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা বে অন্ধ ও বে ব্যক্তি শ্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?
8১. আমি यদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবু আমি উহ্হাদিগকে শাত্তি দিব;
8২. অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি यদি আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, তবে উহাদিগের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।
8৩. সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরন পথেই রহিয়াছ।
88. কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।
8৫. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম ঢাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ইবাদত করা যায়?
 হয় এবং গাফিল হয় চোখের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা। এই স্থানে டُ দ্বারা বুঝানো হইয়াছে অন্তর্দৃষ্টির দুর্বলতাকে।

位 এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

 করে এবং বিশ্ধাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব।
 ‘অতঃপর উহারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ উহাদিগের হ্বদয়কে বক্র করিয়া দিলেন।' অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ
 উহাদিগকে দিয়াছিলাম সঙ্গী যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল।'

তা আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ ‘শয়তনেনরাই মনুযকক সৎপথ হইতে বিরত রানে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।' তারপর যখন সে কিয়ামতের দিন আল্নাহ্ ज' जাनाর নিকট উপम্থিত शইबে——
 यদি পূর্ব ও পর্চিমের ব্যবধান थাকিত। কত নিকৃষ্ম সহচর সে!
 याशার অর্থ দাড়़য়, লে ও শয়তান উভয়ে যখন আমার (আল্নাহ্র) নিকট উপস্থিত হইবে।

আদ্দুর রাষ্যাক (র) ....সাঈদ জুরাইবী (র) হইতে বর্ণনা করেন। সাঈদ জুরাইবী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন কাফির যখন কবর হইতে উথিত হইবে তখন শয়তান গিয়া তাহার সহিত একত্রিত হইবে এবং যখন তাহাদের উভয়কে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ কর্া হইবে তখলো তাহারা একে অপর থেকে বিচ্ছ্ন্ন হইবে না। আর তখন সে শয়ততনকে লক্ষ্য করিয়া বনিবে :


অর্থাৎ হায়! আমার ও তোমার মাব্েে যদি পৃর্ব ও পপ্চিনের ব্যবধান थাকিত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে!
 হইয়াছে। তবে অর্তিরির্ত অর্থ বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহত হইয়াছছ। यथा আরারী


অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা বলেন :


তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, কারণ তোমাদিগের উভয়েই তে একত্রে শাস্তি ভোগ করিত্তে।

অর্থাৎ আজ দোযথখর মধ্যে তোমাদিগের একত্রিত হওয়া এবং শাস্তির মধ্ব্য সবাইকে একত্রে বাস করা তোমাদিপের জন্য কোন কাজ্জ আসিবে না। কেননা তোমরা সীমানংখন কর্রিয়াছিলে। সীমানংঘলের অপরাধ্ধে তোমরা সকলে সমানভাবে অভিযুক্ত।

ইহার পর আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রাসূলকে উদ্শেশ্য করিয়া বলেন :


তুমি কি ఆনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে. অ্ধ ও শে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

অর্থাৎ বধিরদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত দিয়া তাহাদিগের মনে তুমি কোন আরেদন সৃষ্টি করিতে পারিবে না। হিদায়াত দান করার দায়িত্ণ তোমার নহে, তোমার দায়িত্ হইল তাহাদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত পৌৗান মা্্র। কেননা হিদায়াত দান করার দায়িত্ণ ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি यাহাকে ইচ্ঘ হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেন। বে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাক্কই হিদায়াত দেন।

जতঃপর বनেন, তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও’ আমি উহার্দিগের ‘্রতিশোধ ঘহণ কর্র্রিব এবং উহাদিগকে আম্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাষ্তির কঠিন স্বাদ।
 শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছছ यদি আমি তোোকে তাঁহ দেখাই, তবে উহাদিগের উপর আমার পূর্ণ ক্মতত রহিয়াছে।

অর্থাৎ তোমার তিরোহিত হওয়ার পর এবং তোমার জীবিতাবস্থায় উভয়ভাবে আমি উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি, কিষ্ু এই দুইটি প্রস্তাবের ব্বেটি তোমার ভাল লাগে, বেটি দিলে তোমার মর্यাদা রक্ষা হয় ও বৃদ্ধি পায় जেইটি আমি কার্যকর করিব। তাই রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পৃর্বে তাঁহার দুশমনদিগকে তাঁহার নিকট চরমতাবে পরাজিত করেন এবং উহাদিগের সন্মান রক্ষা ও উহাদিগের সশ্পদের মালিকানা তাহার অধিকারে আনিয়া দেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সুদী। আর ইব্ন জারীরের পছ্দনীয় ব্যাখ্যাও এইটি।

ইব্ন জারীী (র) ....মা'মার (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, কাতাদা (র) এই


ইহার পর তিনি আরো বলেন বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) তিরোহিত হইলেন কিষ্ু অনেক প্রতিশ্যেধ অবশিষ্ট थাকিয়া গেল। ইহার কারণ হইন, আল্লাহ্ ত'আলা রাসৃনুল্নাহ্ (সা)-কে তাঁহার জীবদশায় ঢাঁহার উম্মতের উপর আযাব আপতিত কর্যিয়া তাহাকে কষ দিতে চাহেন নাই। কিন্ু একমাত্র আমাদিগের নবী ব্যতীত সকল নবীর জীবদশায় তাঁহার উশ্মতদিগকে শান্তি দেওয়া হইয়াছ্ছি। এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে বে, যখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করান হয় যে, তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার উম্মতদিগের উপর কি কি আযাব আপতিত হইবে, ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কখনো আর হাসি দেখা যায় নাই।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইঁব্ন আরূবার রেওয়াত়েতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাসান হইতে ইব্ন জারীরও এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "নক্ষত্র যেমন আকাশকে রক্ষা করে এবং নক্ষত্রের পতন ঘটিলে যেমন আকাশও পতন উনুখ হইয়া পড়ে, তেমনিভাবে আমিও আমার সাহাবীদিগের জন্য রক্ষকস্বর্নপ। যখন আমি তাহাদিগের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যাইব, তখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে প্রত্র্রুত আयাবসমূহ।"

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ


সুতরাং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা ইইয়াছে তাহা দৃঢ়ভবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ। অর্থাৎ তোমার প্রতি নাযিলকৃত কুরআনকে তুমি মযবূতবাবে আঁকড়াইয়া ধর। কেননা কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সর্বাংশে সত্য। কুরআন সত্যের দিকে আহ্নান করে এবং কুরআন মানুষকে সুন্দর, সরল পথথই পরিচালিত করে। ফলে সে জান্নাতের অধিকারী হয় এবং সে ভোগ করে অফুরন্ত নিয়ামতরাজি।
 সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু।

এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) এবং ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় অর্থও ইহা।

তিরমিযী (র) .....মুআবিয়া (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসৃলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "ইহা (খিলাফত ও ইমামাত) কুরাইশদিগের মধ্যেই থাকিবে। যাহারা কুরাইশদিগের হাত হইতে খিলাফাতের দায়িত্ ছিনাইয়া নিবে, তাহারা আল্নাহ্র ক্রোধের মধ্য্য থাকিবে। যতদিন তাহারা দীন প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিবে।" বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে কুরাইশদের জন্য আলাদা এক মর্যাদা রহিয়াছে। কারণ হইল, কুরআন কুরাইশদিগের পরিভাষার উপর নাযিল হইয়াছে। ফলে

কুরআনকে তাহারাই সবচেয়ে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষ্ম ইইয়াছে।'আর ইসলামের জন্য কুরাইশদিগের হইতে সবচেয়ে বেশী কুরবানী নেওয়া হইয়াছে। ইসলাম রক্ষায় ও ইসনাম প্রতিষ্ঠায় কুরাইশদিগের ভূমিকা ছিল অভিভাবকসুলভ। আর ইসলামের আদর্শে তাঁহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। এই ধারাটি প্রথমদিকে यাঁহারা হিজরত করিয়াছিলেন, পরবর্তীতে তাঁহাদিগকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং আরো পরে ইহাদিগকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন— এইভাবে বিকশিত হইয়াছে।
 তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশের বিষয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অর্থ দ্বারা যদিও কুরআন কুরাইশদিগের উপদেশ বাণী হিসাবে বুঝা যায়, কিন্তু এই কथা বুঝ্যা যায় না যে, কুরআন অন্যান্যদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ নহে।

 কির্তাব, যাহাতে আছে তোর্মাদিগের জন্য উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

অন্য এক আয়াতে আরো বলিয়াছেন : ロ স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।
 এই মতে কতটুকু পরিচালিত করিয়াছ সেই ব্যাপারেও অতি নিকটকালে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিষয়ে তুমি জ্জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্নাহ্ কি তিনি ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলেন উহাদিগের জন্য, যাহার ইবাদত করা হইত?

অর্থাৎ মানুষকে তুমি যে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁহার সহিত অন্য কেহকে শরীক না করার জন্য এবং দেব-দেবী ও প্রতীমার পূজা করা হইতে তাহাদিগকে বির়ত থাকার জন্য আহ্বান কর, পূর্ববর্তী সকল নবীও তাহাদিগের উম্মতদিগকে এই দাওয়াত দিয়াছিলেন। বেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্র ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূন পাঠাইয়াছি।’

মুজাহিদ (র) বলেন, আব্দুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে এই আয়াতটি


উল্লেখ্য বে, তাফসীরের বেলায় এইর্পপ পড়া যাইতে পারে। মূলত সাধারণভাবে পাঠ করার বেলায় এই পঠন গ্রহণযোগ্য নহে। ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে সুদ্দী, যাহ্হাক ও কাতাদা (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আদ্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ ইইল এই বে, হে মুহাম্মদ! মি‘রাজের রাত সম্বন্ধে অন্যান্য নবীগণকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। সেই রাতে সকল নবী তোমার সামনে উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক নবীকে তাহার উম্মতদিগকে তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জন করার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাহারা একে একে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে ইব্ন জারীর (র) প্রথমোক্ত মর্মটি গ্রহণ করিয়াছেন। (আল্মাহইই ভাল জানেন।)

$$
\begin{aligned}
& \text { O كسُوْلُ رِّ }
\end{aligned}
$$

$\bigcirc$ ○


Hex
OC (0.)
8৬. মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; जে বলিয়াছিল, ‘আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'
89. সে উহাদিগের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবা মাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।
8৮. আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ. নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।
8৯. উহারা বলিয়াছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদিগের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অঙ্কীকার করিয়াছেন; ঢাহা হইলে আম়রা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব।’
৫০. অতঃপর যখন আমি উহাদিগের উপর শাস্তি বিদূর্রিত করিলাম তখনই উহারা অঙীকার ভঙ করিয়া বসিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, তিনি হयরত মূসা (আ)-কে রাসূল হিসাবে ফিরাউন, তাহার পারিষদবর্গ ও তাহার কিব্তী ও বনী ইসরাঈলী প্রজাবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি তাহাদিগকে তাওহীর্দের শিক্ষা দান করেন এবং তাহাদিগকে যেন শিরক করা হইতে বিরত রাখেন। তাঁহাকে তিনি বড় বড় মুজিযাও দান করিয়াছিলেন। যেমন, পাঞ্জা আলোক্ময় হইয়া যাওয়া এবং ক্ষুদ্র লাঠি অজগর সাপে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। আর তিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন বন্যা, শৈত্য, ছারপোকা, বেঙ ও রক্ত দ্বারা শাস্তি দেওয়ার শক্তি। ইহার সাথে সাথে ফিরাউনের রাজ্যে আরো আসিয়াছিল মহামারি, ফল ও শস্যহানির প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ফিরাউন ও তাহার প্রজা-পারিষদবর্গ মূসা (আ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। বরং তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার দাওয়াতের বিষয় লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়াছিল।

এই প্রসঞ্গ উল্লেখপূর্বক তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :


আমি উহাদিগকে বে নিদর্শন দেখাইয়াছি তাহার প্রত্যেকটি ছিল পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাহাদিগকে এইসব মু‘জিযা প্রদর্শন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আপতিত করণের উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, যেন উহারা গোমরাহী, গৌাড়ামী পরিত্যাগ করিয়া হিদায়াতের সঠিক-সরল পথে ফিরিয়া আসে। আর ফিরাউনের সামনে সে একেবারেই নগণ্য একটি মানুষ বৈ বেশী কিছ্ নহে। কিন্তু তাহারা মূসা (আ)-কে ইবনে কাছীর ১০ম খণ্ড—১৫

রাসূন হিসাবে গ্রহণ করিল না। বরং তাহারা এই ব্যাপারটিকে মামুলী ভবিয়া তাঁহাকে
 ইব্ন জার্রীর (র)। কেনनা সেকালে যাহারা যাদু বিদ্যযয় পারদর্শী ছিল তাহাদিগকে ‘আनिম’ বলা হইত। সেকালে যাদু কোন দোষণীয় বিষয় ছিল না। ইহা অসম্মানজনক কোন সম্বোষনও ছিন না। বরং খুবই সশ্মানজনক একটি উপাধি ছিল। মূসা (আ)-কে তাহারা এই উপাধিতে সম্বোধন করিত মূলত তাহাদিগের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। কেননা মূসা (आ)-এর দাওয়াত তাহারা বারবার অস্বীকার কর্রার ফলে বার্যার তাহাদিগের উপর আयাব আপত্তি ইইত। আর সেই আযাব ইইতে পরির্রাণ পাওয়ার জন্য তাহারা তাঁহাকে এইর্রপ সম্বোধনের মাধ্যমে তোষাম্মাদ করিয়া এবং অभীকার ভপ করিয়া তাঁহার আयাব হইতে নিষ্ষৃতি হাসিন করিত।

ব্মেন অন্যত্র আল্লাহ্ ত'जালা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঅপাল, উকুন, ডেক ও রক্ত দ্মারা ক্রিষ্ট করি। এইখ্ণলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাভিকই রহিয়া গেন। আর তাহারা ছিন এক অপরাধী সম্প্রদায়। এবং যখন তাহাদ্গের টপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপানকের নিকট আমাদিগের জন্য প্রা্থনা কর, তোমার সহিত তাঁহার বে অभীকার রহহ়িাছছ তদনুयায়ী यদি তুমি আমাদিগের হইতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তে তোমাতে বিশ্বাস করিবই এবং বনী ইসরাঋলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব। যখনই তাহাদিগের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নিি্দিষ কালের জন্য, যাহা তাহাদিগের জন্য নির্বারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদিগের जभীকার जঙ করিত।


# (or) مُعْنٌ 

## O

○
○ 8 \& (07)
৫১. ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নহে ? এই নদীখুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা ইহা দেখ না ?
৫२. ‘আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম?
৫৩. 'মূসাকে কেন দেওয়া হইইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সংগে কেন আসিল না ফেরেশতাগণ দল়বদ্ধভাবে?'
৫8. এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।
৫৫. যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহ্হাদিগের সকলকে।
৫৬. তৎপর পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীঁত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।



কাতাদা (র) বলেন, মিশরের ভূমিতে তখন অনেক বাগান, প্রস্রবণধারা ও নদী প্রবাহিত ছিন। তাই ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে এই সবের প্রতি ইংগিত দিয়া বनिয়াছিল, আছে। আমি এত এত সংখ্যার জনগণের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। আর মূসা অনাথ, দুর্বল ও কত দরিদ্র!

यেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচচচচস্বরে ঘোষণা করিল, আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে পরকালে ও ইহকালে কঠিন শাস্তি দেন।
 অর্থাৎ আমি তো শ্রেষ্ঠ, এই হীন ব্যক্তি তো স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরাউন মূলত বলিয়াছিল যে, বরং আমি উহার অপেক্ষা বড় ও সম্মানিত, সে বিত্তহীন ও হীন এক লোক।

আরবী ব্যাকরণবিদদেরও অনেকে আলোচ্য আয়াতটির م। -এর অর্থ করিয়াছেন بل দ্বারা অর্থাৎ ‘বরং’ । আয়াতটি অনেকে ঐইর্রপও পাঠ করিয়াছেন যে,

এই পঠনরীতি সম্পর্কে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, এইভাবে পাঠ করিলে যদিও অর্থ স্পষ্টতর হয় তবুও ইহা সাধারণ পঠন রীতি অনুযায়ী নহে বলিয়া অগ্গহণযোগ্য। কেন্ননা সাধারণ পাঠ রীতিতে '।-কে প্রশ্নবোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেননা অভিশঞ্ণ ফিরাউন বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমি কি মূসা-এর চেয়ে বড় নহি? (আল্লাহ্ তাহার প্রতি অভিসম্পাত করুন)।

সুফ़िয়ান (র) বলেন, '
কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল দুর্বল।
ইব্ন জারীর (র) বলেন, بــــــــنـ বলিয়া ফিরাউন বুયাইতে চাহিয়াছিল যে, তাঁহার রাজত্ব নাই, রাজ সিংহাসন নাই এবং নাই তাঁহার অর্থ সম্পদ।

উপরন্তু
সুদ্দী (র) বলেন, অর্থাৎ সে কথা বলিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।
কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) বলেন, সে তো তোত্লা।
সুফিয়ান (র) বলেন, শৈশবকালে সে মুখে আগुন নিয়াছিল বলিয়া তাহার বাক্য অস্পষ্ট হইত।

মূসা (আ)-এর যবানে দোষ দেখা দেয়ার মূলেও ছিল অভিশপ্ত ফিরাউনের কারসাজ্রি। সে আগুন দ্বারা মূসা (আ)-এর বিবেক পরীক্ষা করার চেষ্ঠা করিয়াছিল।
 ও সস্মানের দিক দিয়া ফিরাউনের চেয়ে মূসা (আা)-ই শ্রেঠ্ঠ ছিল। ফিরাউন ছিল নাস্তিক ও দাষ্ভিক। ${ }^{\prime}$ তাঁহার যবানের অস্পষ্টতার জন্য আল্লাহ্, নিকট দোয়া করিলে আল্লাহ্ তাহার যবানের অস্পষ্টতা দূর করিয়া দেন। ফলে সকনে তাঁহার কথা স্পষ্ট করিয়া ুুঝিতে পারে।

ফिরাউন্নে এই দাষ্ভিকতাপূর্ণ কথার উল্লেখ করিয়া হাসান বসরী (র) বলেন, সৃষ্টির ব্যাপারে কাহারো কোন হাত নাই। তাই মৃসা (অা) যদি তোত্নাও থাকেন তবুও দোষ হিসাবে উল্লেখ করার মত কোন ব্যাপার না।
 নবী হইত তবে তাহাকে কেন স্বর-বলয় দেওয়া হইল না?

এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) প্রমুখ।
 ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভবে?’ উহারা তাহার খেদমত় করিত এবং উহারা তাহার সত্যবাদীতার স্বীকুতি প্রদান করিত। কেন তাহার সহিত কোন ফেরেশ্ত আসিন না? সে যদি সত্য নবী হইত তবে অবশ্যু তাহার সহিত সহযোগী একদল ফেরেশতা থাকিত। এই ব্রোকা দিয়া জনগণকে ফিনাউন হত্অ্ব করিয়া ফেলে।

তাই পরবর্তী আয়াতে আল্পাহ্ ত‘আनা বনেন,
जর্থাৎ এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি কর্রিয়া দিল। পরবর্তী পর্যায়ে সকলকক সে তাহার আনুগত্যের প্রতি আহান করিলে সকনে তাহাদের আহ্মানে সাড়া দেয়। ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া নইইন।

পরবর্তী পর্यায়ে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

## 

जর্থাৎ যথন উহারা আমাকে ख্রোধান্বিত কর্রিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত কর্রিলাম উহাদিগের সকনকে।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাহাদিগের পিঠঠর উপর চাবুক আঘাত করিয়া জর্জরিত করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতংশের মর্মার্থ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বনেন, आমি তাহাদিগের উপর ক্রোধাগ্নি বর্ষণ কর্রিলাম।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘আব, কুরयী, কাতাদা ও সুদ্দী (র) সহ একদল মুফাস্সিরও এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : (অর্থাৎ প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করেন)


অর্থাৎ যখন তুমি দেখিবে যে কোন বান্দা গুনাহের উপর মযবুত রহিয়াছে এবং তাহার ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ্ তাহাকে দান করিতেছেন, তখন তুমি বুঝিবে যে, ইহা মূলত আল্মাহ্র পক্ষ ইইতে একটি অবকাশ দেওয়া মাত্র।

অতঃপর ঐই আয়াতটি পাঠ করেন :


অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধাबিত করিল, আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....তারিক ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন, একদা আমার উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সামনে মৃত্যুর আলোচনা ইইলে তিনি বলেন, মু’মিনদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক নহে বরং সহজ, কিন্তু কাফিরদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন,

## 

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ত্রোধান্হিত করিল আমি উহাদিগকে শাঙ্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।
 পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে কর্রিয়া রাivuযাছিলাম অতীত ইতিহাস ওদ্দৃটাত।

আবূ মুসলিম (র) বনেন, অর্থাৎ উহাদিগের জন্য ইতিহাস তাহাদিগের জন্য দৃষান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা পরবর্তীতে এইর্মপ কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাইবে। তাহারা ভ্যে কাজ করার পৃর্বে এই ইতিহাসের দিকে একবার দৃট্ দেয়। আল্লাহ্ সকলকে সৎ পথে চলার তাওফীক দান করুন।

# ○（ov） <br>   

Oq（o9） O解（1．） （71）


行（T）


O㑕（7 ）



৫৭．যখন মারয়াম－তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরষ্ভ করিয়া দেয়，

৫৮．এবং বলে，‘আমাদিগের দেবতাঞ্তলি শ্রেষষ্ঠ，না ঈসা？’ ইহারা কেবল বাক－বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণাকারী সম্প্রদায়।

৫৯．সে তো ছিল আমারই এক বান্দা，যাহাকে আমি অনুখ্রহ্হ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।
৬০. অমি ইচ্ম করিনে তোমাদিগের মধ্যে হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, यাহারা পৃথিবীত উত্তরাধিকারী হইত।
৬১. ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আাাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরন পথ।
৬২. শয়তান বেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদিগের্র প্রকাশ্য শক্রু।
৬৩. ঈসা यখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ आগিল, সে বলিয়াছিল, ‘আমি ঢো তোমাদিগের নিকট जাসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং ঢোমরা বে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা শ্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতর্যাং তোমরা অাল্লাহৃকে ভয় কর এবং আমার जनूमর্রণ कর।
৬8. ‘আলাল্লাহই তো আমার প্রত্পিালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সর্রল পথ।’
৬৫. অতঃপর উহাদিগের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি কর্রিল। সুত্রাং জানিমদের জন্য দুর্জোগ মর্মব্যুদ দিবসের শাষ্তির!

जাফসীর : এইখানে আল্লাহ্ ত'অানা কুরাইশদের কুফ্রী, সত্যদ্রাহীত ও বাদানুবাদের বিবরণ প্রদান করিয়া বলিতেছেন :


অর্থাৎ যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন (হে মুহান্মদ!) তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ত করিয়া দেয়।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) হইতে একাধিক রাবী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে হইয়া হাসি-তামাশা শুরু করিয়া দেয়। কার্তাদা (র) বলেন, তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে ও হাসি-তামাশা শুরু করে। ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, يُـْرِضونْ অর্থাৎ তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সীরাত গ্রন্থে লিখেন মে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন অनীদ ইব্ন মুগীরার সঙ্গে মসজিদে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর নযর ইব্ন হারিছ আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। মজলিসে তখন কুরাইশদের আরো কিছ্র লোক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাদের উদ্দেশ্যে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কথা বলেন এবং যুক্তি দিয়া
位 অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) উঠিয়া চলিয়া যান।

ইত্যবসরে আব্দুন্নাহ ইব্ন यাবঅারী তামীমী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া जनীদ ইবุন মুগীরা তাহাকে বনিল, আল্ধাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, নयর ইবৃন হারিছ आদুন মুক্তনিবের বেটার কাছে তর্কে হারিয়া গিয়াছে। মুহাশ্মদের ধারণা হইন, আমরা এবং আমাদের এইসব দেবতারা জাহান্নাম্ম জ্বিব। అনিয়া আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন যাবঅাী বলিল, আল্লাহ্র শপথ, আমি তাহাকে পাইলে তাহার সংগে বুবাপড়া করিতাম। মুহান্মদকে জিজ্ঞাসা কর, আল্পাহ্ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করা হয় তাহারা সকনৌই কি উপাসকদের সংণে জাহান্নামে যাইবে? आমরা ফেরেশতাদের, ইহৃদীরা উयায়র (অ)-এর এবং খৃষ্টানরা তো ঈসা ইব্ন মারয়ামের উপাসনা করিয়া থাকে! আদ্দুল্নাহ্ ইবุন যাবজারীর এই কथা ণনিয়া অনীদ ইব্ন মুগীরাও মজলিসের অন্য সকলে অবাক ইইয়া গেল এবং ধারণা করিল বে, মুহাম্মদ এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিবে না। এদিকে রাসৃলুল্নাহ্ (সা) তাহার এহেন উক্তি খনিতে পাইয়া বলিলেন, আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজের উপাসনা করার ব্যাপারে যাহাদের সমর্থন ছিল তাহারা উপাসকদের সংণে জাহান্নাম্ম প্রবেশ করিবে-সকলে নহে। কারণ, উপাসক্দর ন্যায় তাহারাও শয়তানের পূজারী। অতঃপর আল্লাহ্ অ'আান নাযিল করেন :


অর্থাৎ যাহাদিপের জন্য আমার নিকট হইতে পৃর্ব হইতে কন্যাণ নির্ধারিত রহিয়াত্ছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে।

जর্থাৎ ঈসা ও উयাইর (আ) সহ যাঁহারা আল্লাহর বিধানমত চলিয়া মৃত্যুবরণ করার পর তাহাদিগকে ভ্রান্ত ধরনের লোকেরা উপাস্য়ূপে ্্হণ করিয়াছ্, তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে দূর্রে রাখা হইবে। আর যাহারা কেরেশতাদের পৃজা করে ও বলে

 না, বরং তাহারা সম্মানিত বান্গা।

অতঃপর আল্মাহ্ ত'আলা ঈসা (আ) সম্পর্ক্ বলেন :
 مْنَكُمْ مَلَارِكَ


जর্থাৎ"ঈসা ঢো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্হ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্ঠান্ত। আমি ইচ্ম করিলে তোমাদিগের মষ্য ইবনে কাীীর ১০ম খ খ—১

হইতে ফেরেশততা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। আর সে তো কিয়ামতের নিদর্শন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে যেসব মু‘জিযা দান করা হইয়াছিল কিয়ামতের নিদর্শন প্রমাণের জন্য তাহাই যথেষ্ট। যেমন মৃত্্রাণীকে জীবিত করা ও অসুস্থকে সুস্থ করা ইত্যাদি। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও ন৷ এবং আমাকে অনুসরণ করিয়া চল। ইহাই সরল পথ।"

ইব্ন জারীর (র) আওফী কর্ত্ক বর্ণনায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বলা হইয়াছে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে মারয়ামের পুত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? উত্তরে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "তিনি তো আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল ছিলেন।" ऊনিয়া কুরাইশরা বলিল, "আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতে পারি, এই লোকাটি চায় যে, আমরা তাঁহাকে রব বলিয়া মানিয়া লই, যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে রব বানাইয়াছিল। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

অর্থাৎ ইহারা কেবল বাক-বিত্ণার উদ্mেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত ইহারা এক বিতজ্ডাকারী সম্প্রদায়।

ইমাম আহমদ (র) ...ইব্ন আকীল আনসারী এর গোলাম আবূ ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। আবূ ইয়াহইয়া (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যে, কেইই কখনো আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জানা থাকার কারণেই লোকেরা জিজ্ঞাসা করা হইতে বিরত রহিল, নাকি সে সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরই নাই, তাহা আমি জানি না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সংগে হাদীস ওনাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি চলিয়া গেলে আমরা একে অপরকে তিরকার করিতে আরম্ভ করিলাম যে, কেন সেই আয়াতটি সম্পর্কে আমরা তাঁহাকে কিছ্ৰ জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি বলিলাম, আগামীকাল আমি তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিব। পরদিন সাক্ষা হইলে আমি বলিলাম, ভাই ইব্ন আব্বাস! গতকাল আপনি যে আয়াতটির কথা বলিয়াছিলেন তাহা কি? ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, শোন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন কুরাইশদেরকে বলিলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর; তাহাদের কাহারো মধ্যেই কোন মগল নাই।" উত্তরে তাহারা বলিল, ‘মুহাশ্মদ! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহ্র নেক বান্দা ছিলেন? তোমার কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও তো উউপাসনা করা হইত।’



 আর্ব্বাস (রা)-এর্র মতে এই আয়াতে কিয়ামতের পৃর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর দুনিয়াতে আগমনকে নিদর্শন বলা হইয়াছহ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবุন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ হে কুরাইশ সশ্প্রদায়! আল্লাহ্র পরিবর্ত্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের কাহারা মধ্যু কোনই মগল নাই। অনিয়া তাহারা বলিল, 'আচ্ম, पूমি কি বিপ্ধাস করা না বে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহ্র নেক
 خالـا আয়াতটি নাযিল করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, মুহাম্মদ চায় না বে, আমরা অাহার পূজা করি, বেমন ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা ঈসা (আ)-এর পূজা করিত। কাতাদা (র) এইর্রপ ব্যাথ্যা করিয়াছছন।
 কাতাদা (র) বলেন, কুরাইশরা বনিত, আমাদের দেবতাঙ্ি ঈসা (আ) হইতে ল্রেষ্ঠ। তিनि আরো বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা) ( আমাদের দেবতাঔলি শ্রেষ্ঠ না এই লোকটি, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)।
 প্রসংগ টেনেে তোমাকে এই কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই কথা ভালো করিয়াই জানা আছে বে, এখানে ঈসা (আ)-কে টানিয়া আনা সশ্পূর্ণ অপ্রাসগ্গি। তদুপরি তাহারা নিজেরা হইল মূর্তি পূজারী। তাহারা ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে না। ইহাতে স্প্ট প্রমাণিত হয় বে, তাহাদের এইসব কথার উদ্দেশ্য কেবন একটি. ঝাগড়ার সূত্রাত ঘ্রটানো। মূনত উহার প্রতি তাহাদের আস্থা নাই।

ইমাম আহমদ (র) ....আাবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পর কেহ পথज্রষ্ঠ হয় না। তবে বিত্জার মনোডাব থাকিলে হইতে পারে।" অতঃপর রাসূন্ম্নাহ্
 ও ইব্ন জারীর (র) হাজ্জাজ ইবৃন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীং বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, নবীর তিরোধানের প্র কোন উম্মতের সর্বপ্রথম গোমরাহী эরু হয় তাকদীর অস্বীকার দ্বারা আর ননীর তিরোধানের পর উম্মতের বিভ্রান্তি তখনই আসে
 এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইব্ন জারীর (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ् (সা) একদিंন ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কিছু লোক কুরআন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। দেখিয়া তিনি রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এমনকি রাগে-ক্ষোভে তাঁহার মুখমণ্ডল এমন র্রপ ধারণ করে যেন তাতে সিরকা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আল্নাহৃর কিতাবে এক অংশ দ্বারা এক অংশকে আঘাত করিও না। কারণ এইর্রপ বিতজায় লিপ্ত হইয়াই অনেক জাতি

 (আ) আমারই এ́ক বান্দা ছিলেন। আমি তাহাকে নবুওত ও রিসালাতের নিয়ামত দান করিয়াছিলাম। আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য আমার কুদরত ও শক্তির প্রমাণ ও দৃট্টান্ত বানাইয়াছিলাম।
 তোমাদের পরিরির্তে পৃথিবীতে ফেরেশতত সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা তোমাদের উত্তাধিকারী হইত। আলোচ আয়াতে م

সूদ্দী (র) বनেन,, তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। ইবীন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, অর্থ তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হইত। যেমন তোমরা একে অপরের উত্তার্ধিকারী হও। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাট্তিতে শ্রথমটিও অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) বলেন, யِنْ

## 

উみরে ইব্ন ইসহাকের তাফসীরে বলা হইয়াছে বে, এই আয়াত দ্বারা উল্দেশ্য হইন, ঈসা (আ)-কে প্রদভ মু’জিযা। ভেমন, মৃত ঞ্রাণী জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগ, অन্যান্য ব্যাধি ভাল করিয়া দেওয়া। কিন্ু ইহাতে আপত্তি রহিয়াহ্, কাতাদা (র) হাসান বসরী ও সাঋদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ‘íl, সর্বনামটি কুরআনের প্রতি ফিরিয়াছে। অর্থাৎ এই কুরআান কিয়ামতের নিদর্শন। কিষ্ুু এই ব্যাখ্যাটি প্রথমটি অপেক্ষা বেশী অবৌক্তিক।

আরোপ হওয়াই সঠিক। কারণ পূর্বে ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঈসা (আ)-এর কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে নাयিল হওয়া। বেমন এক আয়াতে আল্gাহ্ ত'অালা বলেন :

## 

जর্থাৎ আহলে কিতাবদ্রে কিছু লোক ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পৃর্বে তহার প্রতি ঈমান আনিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদের জন্য সাস্কী হইবেন।
 আশ্মপ্রকাশ কিয়ামতের একটি নিদর্শন। আবূ হুরায়রা, ইবৃন আব্বাস (রা), আবূল आািয়া, আবূ মালিক, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ হইতেও এইর্রপ বর্ণিত আছে। বনা বাহুল্য বে, কিয়ামতের্র পূর্বে ন্যায়পরায়ণ শাসকক্ণপে ঈসা (আ)-এর দুनিয়াতে নাयিল হওয়া সস্পর্কে রাসূলুল্নাহ্ (সা) হইতে একাধিক সূত্রে जসং্খ্য হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।
 পোষণ কর্রিও না। এ ব্যাপার্ আমি তোমাদিগকে যে সংবাদ প্রদান করি উহাতে आयার जনুসরণ কর। ইহাই তোমাদের জন্য সঠিক, সরূল পথ। আর সতর্ক থাকিও, যেন শয়তান তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে না পারে। ম্মরণ রাখিఆ, শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শ|্র।
 বनिয়াছিন, आমি তোমদিগের নিকট হিকমত তথা নবুওত লইয়া এবং তোমরা বে বিযয়ে মতভেদ করিত্ছে তাহা শ্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য জাসিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই মতভেদ দ্বারা দুনিয়াবী মতভেদ নয়, বরং দীনি মত্ডেদ উল্mশ।।
 বিষ্যয় আল্লাহৃকে ভয় করিয়া চল আর আমি তোমাদের কাছে ৯ে আদশ লইয়া আসিয়াছি তাহাত্ত আমার অনুসরণ কর।
 প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাহার ইবাদত কর। ইহাই সরন भข।

जর্থাৎ আমি আর তোমরা সকনেই এক আল্ধাহূর দাস। তাঁহার মুখাপেকী এবং তাঁহার দাসত্বের বেলায় সমান। তিনি এক, ঢাঁহার কোন শরীীক নাই। आমি

তোমাদিগের কাছে যে পথ লইয়া আসিয়াছি তাহাই সরল পথ। তাঁহার ইবাদত করাই আমাদের কাজ।
 মতানৈক্য সৃষ্টি করে। কেহ তাহাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার সত্য রাসূল বলিয়া মানিয়া লয়। কেহ্ তাঁহাকে আল্লাহ্র সন্তান বলিয়া দাবী করে আবার কেহ বলে তিনিই
 অর্থাৎ জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসেরের শাস্তির!


(VI)

 ○
৬৬. উহারা তো উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।
৬৭. বন্ধুরা সেইদিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রా, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।
৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদিগের কোন ভয় নাই এবং দুঃখিতও ইইবে না তোমরা—
৬৯. যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আঅ্মসমর্পণ করিয়াছিল-
৭০. তোমরা এবং তোমাদিগের সহধর্মীণিগণ সানন্দে জান্মাতে প্রবেশ কর।
৭১. স্বণ্ণের থালা ও পান-পাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছ্র অন্তর यাহা চাহে এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে।
৭२. ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা ইইয়াছে, তোমাদিগের কর্মরর ফলন্বর্পপ।
৭৩. সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করিবে উহা হইতে।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, রাসূল অস্বীকারকারী এই মুশকিরা উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকশ্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, কিয়ামত একদিন সংঘটিত হইবেই। অথচ ইহারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অপ্রস্তুত। সুতরাং ইহাদের অজ্ঞাতসারেই একদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আর তখন ইহাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না। কারণ উহাদের তখন কোন উপায়ন্তর থাকিবে না।
 জন্য নয় তাহা কিয়ামতের দিন শর্রুতায় পরিরিণত হর্ইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে বে বন্ধুত্ আन्মাহ্র জন্য হইয়া থাকে, তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে। যেমন হযরত ইবরাহীম
 জীবনের পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তিতে তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অন্য দেবতা প্রহণ করিয়াছ। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে « একে অপরকে অভিশাপ বর্ষণ করিবে আর তোমাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। তোমাদের জন্য কোন সাহাय্যকারী থাকিবে না।
 خঈমানদদার দুই বন্ধুর একজনের মৃত্যু হইল ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করিল । তখন সে দুনিয়ায় রহিয়া যাওয়া বন্ধুর কথ্থা শ্মরণণ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার বক্রু । সে আমাকে তোমার ও তোমার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের উপদেশ দিত, সৎ
-
কাজের আদেশ করিত ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিত আর আমাকে এই সংবাদ দিত যে, আমাকে একদিন তোমার সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে তুমি তাহাকে বিভ্রন্ত হইতে দিও না। তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইইয়া যাও। যেমন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ। তখন তাহাকে বলা হইবে যে, যাও, তুমি যদি জানিতে যে, আমার নিকট তাহার জন্য কি রহহিয়াছে তাহা হইলে তুমি বেশী হাসিতে ও কম কাঁদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু হইয়া গেলে দুইজনের আত্ম একত্রিত হয়। বলা ইইবে, একজন অপরজনের প্রশংসা বর্ণনা কর। তখন প্রত্যেকেই তাহার বন্ধু সম্পর্কে বলিতে থাকিবে, তুমি আমার উত্তম ভাই, আমার উত্তম সঙী ও উত্তম বন্ধু ।

পক্ষান্তরে, যখন কাফির বন্ধু একজনের মৃত্যু হয় এবং জাহান্নামের সংবাদ লাভ করে. তখন সে দুনিয়ার বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া বলে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক বন্ধু আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের নাফরমানীর পরামর্শ দিত, আমাকে মন্দ কাজের অদেশ করিত ও নেক কাজ করিতে নিষেধ করিত আর এই সংবাদ দিত যে, তোমার সগ্গ আমার কখনো সাক্ষাৎ হইবে না। অতএব আমার পরে যেন সে হিদায়াত না পায়। তার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া যাও, যেমন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ। অতঃপর দ্বিতীয়জনের মৃত্যু হইয়া গেলে দু’জনের আজ্মা একত্রিত হয় ও একে অপরকে বলিতে শুরু করে বে, তুমি আমার নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট বন্ধু ও নিকৃষ্ট সঙী। ইব্ন আবূ হাত্ম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, মুত্তাকীরা ব্যতীত সকল বন্ধুই কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হইয়া যাইবে।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ....আবূ হায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "यদি দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তাহাদের একজন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর অপরজন পশ্চিম প্রান্তে থাকিলেও কিয়ামতের দিন এই দুইজনকে একত্র করিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা বলিবেন, এই সেই ব্যক্তি, আমার জন্য তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলেন :


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা করিবেন, হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিত হইবে না। যাহারা আমার নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান ইইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও অগ-প্রত্যগ আল্মাহ্র শরীয়াতের অনুগত হইয়াছে।

মু‘তামির ইব্ন সুলাইমান (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন বে, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে উথ্থিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষই ভীত-সন্ত্রষ্ত হইয়া পড়িবে। তখন কোন এক যোষণাকারী ঘোষণা করিবে, "দে বাদ্দারা! আজ তোমাদের কোন তয় নাই এবং তোমরা দুঃখ̂তও হইবে না।" এই ঘোষণা ঔনিয়া সকনেই আশাब্চিত হইয়া
 "उয় ও দুঃখ-কষ্ঠ হইতে তাহারাই মুক্ত যাহারা ঈমার্ন আনিয়াছে ও’ সুসলমান ইইয়াছে।" এই ঘোষণা ऊনিয়া ঈমানদাররা ব্যতীত বাকীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

隹 जর্থৎ "তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।" সূরা ক্রচে এই আয়াতের ব্যাখ্যা চনিয়া গিয়াহে।


অর্থাৎ স্বর্ণের থালা ও হাতনবিহীন সোনার পানপাত্র লইয়া জান্নাতীদের চতুর্দিক ঘুরাফেরা করা হইবে। মনে যাহা চায়, ও নয়ন যাহাতে তৃণ্ট হয় অর্থাৎ সুস্বাদ, সুণন্ধ ও সুদর্শন খাদ্য দ্রব্য সবই সেথায় রহহিয়াহে।

আদ্দুর রায়্যাক (র) ....ইসমাঈল ইব্ন আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল (র) বনেন, ইবุন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা তাহাকে সংবাদ দিয়াছেন বে, রাসূলুন্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বশেষ প্রবেশকারী সর্বনিন্ন মান ও নিম্নষ্ঠরের একজন জান্নাতীকে এক শত বছরের দূরত্ড সমান সোনার প্রাসাদ ও হীরার তাঁুু দান করা হইবে। উহার আাধা হাত পরিমাণ স্থানও অনাবাদ থাকিবে না। প্রত্যহ সকান-সক্ট্যা সত্তর হাজার সোনার পাত্র নইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রে এক এক বর্ণের খাদ্য থাকিবে এবং সর্ব্্রথম পাত্রের খাদ্যের স্বাদ আর সর্বশেষ পাত্রের খাদ্যের স্বাদদর মধ্যে কোন তারত্য থাকিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা (রা) বলেন, आবূ উমামা (রা) বলিয়াছেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন জান্নাতের आলোচনা প্রসজ্গে বলিয়াছেন ঃ মুহাশ্মদের জীবন যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, জান্নাতে কখঢো এমন হইবে ভে, তোমাদের কেহ খাইতে বসিয়া লোকমা উঠাইয়া মুখে দিবে। অতঃপর তাহার মনে অন্য খাদ্য খাওয়ার স্পৃহা জাগ্থত হইবে। তখন সক্গে সঙ্গে মুথের খাদ্য তাহার কাজ্কিত খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।" অতঃপর


ইমাম আহমদ (র) ....जাবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূনুন্बाহ্ (সা) বनিয়াছেন ঃ সর্বনিম্ন একজন জান্নাতীকে সাত্তনা বিশিষ্ঠ প্রাসাদ দেওয়া হইবে। তাহার তিন শত সেবক থাকিবে। প্রত্যহ সকান-সন্ধ্যা তিনশত थাना খাদ্য দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করা ইইবে। এক থাनায় বে রং এর খাদ্য थাকিব্বে তাহ অन্য থালায় থাকিবে না। প্রথম থানার খাদ্যের স্বাদ ব্যেন ইইবে সর্বশেষ থালার খাদ্যের স্বাদও তেমনই হইবে। आবার তাহাকে তিনশত পাত্র পানীয় পরিবেশন করা হইরে। প্রত্যেক পাত্র এমন রং থাকিবে যাহা অন্য পাত্রে থাকিবে না এবং প্রথম পাত্রের স্বাদ ব্যেন ইইবে শেষ পাত্রের তেমন স্বাদ পাওয়া যাইবে। দুনিয়ার শ্ত্রীদের ছাড়াও তাহাকে ডাগর চোখা বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হইনে। উহার এক একজন বসিলে এক गাইন পথ জ্রুড়িয়া যাইবে।
 ইইতে তোমদ্রের বাহির হইতে হইবে না।

অতঃপর তাহাদিগকে বনা হইবে :
 আমলের ফালেই তোমরা আল্লাহ্র রহমড লাভে সমর্থ হইয়াছ। ফলে আল্লাহ্ ত'আালা সভুট্ট হইয়া স্বীয় অনুণ্রহে তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। কেননা নিজের আমলের ঊপর ভিত্তি করিয়া কেহ জান্নাতে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পাক অনুগ্যহ ও দয়া করিয়া ঈমানদাররদরকে জন্নাত দান করিবেন। ত্েে. आমন অনুপাত্ মর্যাদার ও স্তরের তারতম্য ইইবে।

ইব্ন आবূ হাত্মি (র)... আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূনूলूাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জাহন্নামীয়া জান্নাত্ আসন দেখিতে পাইয়া আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! यদি आল্ধাহ্ আমাকে হিদায়াত দিতেন তো आমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম আর জন্নততীরা জাহান্নামে তাহাদের আসন দেখিতে পাইয়া বनিবে, আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত না দিলে আমরা হিদায়াত পাইতম না। ফলে সে আল্লাহ্র কৃতঞ্ঞত প্রকাশ করিবে।" আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) आরো বनिয়াছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ও জাহান্নাম্ম একটি অসন বরাদ রহিয়াছে। কাষিক্ররা ঈমানদারদের জাহান্নামের আসনের উত্তরাধিকারী হয়



位 রকমের ফন-ষলাদি রर্शিয়াছে। তোমরা উহা হইতে তোমাদের ইচ্ম ও রুচি মত অাহর করিতে পারিবে।

## 




(1.)

98. নিশয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ী—
৭৫. উহাদিগের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা হতাশ হইয়া পড়িবে।
৭৬. আমি উহাদিগের প্রতি জুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল জালিম।

- ৭৭. উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দিন।’ সে বলিবে, ‘তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।’
৭৮. আল্লাহ্ বলিবেন, "আমি তো তোমাদিগের নিকট সচ্য প্পেছইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদিগের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।’
৭৯. উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণ করিয়াছে ? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।
b-০. উহারা কি মনে করে বে, আমি উহাদিগের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতাগণ তো উহ্হাদিগের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

তাফসীর : সৌভাগ্যশীলদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা‘আলা হতভাগ্যদের ব্যাপারের বলেন :


অর্থাৎ নিশ়্ অপরাধীরা জাহান্নামের শাত্তিতে চিরকাল থাকিবে। এক মুহৃর্ত্তর জন্যও উহাদের শাস্ঠি লাঘব করা ইইবে না এবং সকন কন্যাণ হইতে উহারা নিরাশ হইয়া পড়িবে।
 জুনুম করি নাই। রাসূন প্রেরণ করিয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পরও অসৎ কর্ম করিয়া তাহারা নিিজেরাই নিজ্জেদের উপর জুনুম করিয়াছে। সুতরাং জাহান্নামের এই শাষ্তি তাহাদের কর্মের উপযুক্ত থ্রতিফল্।
 হওয়ার পর অপরাপীরা চীৎকার কর্রিয়া জাহান্নাহমের দ্রার রশ্ীীকে ডাকিয়া বনিবে, ‘হে মালিক! তোমার প্রতিপালক বেন মৃত্যু দান করিয়া আমাদিগকে এই দুর্দশা হইতে ঊদ্ধার করেন ’’

ইমাম বুখারী (র) ....ইয়ালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়ালা (রা) বলেন, आমি একদিন র্যাসূনুল্ধাহ্ (সা)-কে মিষ্বরে বসিয়া আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে שনিয়াছি। তিনি আয়াতটির অর্থ করেন, তোমার প্রতিপালক ব্যে আমাদের আख্মা কবজ করিয়া এই দুদ্দশা হইতে আমাদিগকে রক্না করেন। যেমন এক আয়াতে
 ব্যাপারে কোন ফয়়সালা করা হইবে না বে, তাহারা মৃত্ত্যবরণ করিবে আর তাহাদর শাস্তিও লাঘব করা হইবে না।

অन্য আয়াত্ আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


অর্থাৎ উशা উপেম্ম করিবে যাহারা নিতান্ত হত্তাগ্য, বে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

জাशনन्नाমীদের মৃত্যু কামনার জবাবে মালিক বनिবে, ${ }^{\circ}$ তোমাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তোমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতেে হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন, জাহান্নামীদের মৃত্তুর আবেদনের এক হাজার বছর পর এই জবাব দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে তোমরা বাহিন হইতে পারিবে না এবং ইহা হইঢে কোন প্রকারে নিষৃৃিও পাইবে না। অতঃপ্র আল্লাহ্ ত'আলা উহাদের এহেন দুর্ভপ্যের কারণ সশ্পর্কে বলেন :
 নিকট অত্তন্ত সুশ্পষ্টতাবে সত্য পৌছাইয়া দিয়াছি। কিন্ুু তোমাদের স্বভাব হইন, তোমরা উহা গ্রহণ করার পরিবর্তে বাতিলের কাছে মাথা নত কর ও সত্যের পতাকাবাহীদের সক্গে বিদ্বেষ পোষণ কর। সুতরাং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে তিরক্কার কর ও অনুতণ্ভ হও। মোটকথা, সত্যের বিরোধীতাই হইন জাহান্নামীদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ।
 কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর্রিয়াছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

মুজাহিদ (র) বনেন, এই আয়াতের অর্থ হইল উহারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্মা করিয়াছে? তবে আমিও जাহাদিগের ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করিব। মুজাহিদের এই ব্যাখ্যাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত সাদৃশ্ৰপূর্ণ। আয়াতটি হইন ঃ

অর্থাৎ তাহারা এক ধরনের চক্রুঙ্ত করিয়াছে, আমিও কৌশল অবলল্বন করিয়াছি। কিষ্ুু উহারা টের পায় না।
 आমি উহাদর গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ?
 তদুপরি আমার ফেরেশতাগণও উহাদের ছোট-বড় যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ কর্রিয়া র্রক্ড করিয়া রাখখ।


## (n)

#  

## 




৮.). বল, ‘দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান थাকিলে আiি হইতাম তাঁহার ঊপাসকগণের্র অগ্মণী;
৮২. ‘উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিভ ও মহান, আকাশমఆলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং অররশ্শে অধিকারী।’
৮৩. অতএব, উহাদিগকে বে দিবসের কथা বनা হইয়াছে ঢাহার সম্যুথীন - হওয়ার পৃর্ব পর্যন্ত উহাদিগকে বাক-বিতজা ও ख্রীড়া-কৌুুক করিতে দাও।
৮৪. তিনিই ইলাহ নভোম丹লে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সर्বজ্ঞ।
৮৫. কত মহান তিनि যিনি আাকাশমఆলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমষ্ত কিছ্ন্র সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল ঢাঁহারই আছে এবং তাঁহার্রই নিকট ঢোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।
৮৬. আল্লাহর পরিবর্তে উহারা यাহাদিগকে ডাকে, সুপান্রিশের ফমতা তাহাদিগের নাই। তবে যাহার্গা সত্য উপলক্ধি কর্রিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় তাহারা ব্যणी।
৮৭. यদি ঢুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে; উহারা অবশ্যই বনিবে, ‘অাল্লাহ।' ত্বুও উহারা কোথায় ফির্রিয়া যাইতেছে?
৮৮. জমি অবগত আছি রাসৃলের্ এই উক্তি- হে আমার প্রতিপালক! এই সम্প্রদায় ঢো ঈমান आनিবে না।
৮৯. সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপ্পক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

 দয়াময় আল্লাহ্র সন্তান আছে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ইবাদত করিতাম। কারণ অমি আল্নাহ্ পাকের একজন বান্দা এবং তাঁহার প্রতিটি আদেশ মানিয়া চলি। কিতু সন্তানের পিত হওয়া আল্লাহ্র পক্কে অবাত্তব ও অকল্পনীয়। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন :


जর্থাৎ जাল্লাহ্ यদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ম করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্য হইতে যাহাকে ইম্ঘ নির্বাচন করিতেন। তিনি পবিত্র। তিনি আল্gাহ্ এক ও পরাক্রমশাनी।
 সন্তান थাকিলে আমি সর্বপ্রথম তাহাকে অপছন্দ করিতাম। ইॅহ সুফিয়ান ছাওরীর মত বলিয়া ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতের পক্ক অनেক প্রমাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। ঢাহার এই মত প্রশ্নাতীত নয়। আলী ইবৃন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, এই আয়াতের অর্থ ছইল, দয়াময় আল্gाহ्র কোন সন্তান নাই। আামি ইহার প্রথম সাক্ষী।

आবূ সাথর (র) বলেন, সর্ব্রথম এই ঘোষণা করিতেছ্ছি বে, ঢাঁহার কোন সন্তান নাই আর আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার একত্মে বিশ্ধাস স্থাপনকারী। আদ্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসনাম (র)-ও এইর্পপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন আল্লাহৃন ইবাদত করে, তাঁহাকে এক বলিয়া বিশ্ধাস করে এবং তোমাদিগকে অস্বীকার করে, आমি তাহাদের অণ্রণী।

সুদী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্ধাহ্র সন্তান থাকিলে সর্বপ্রথম আমিই মানিয়া নিতাম বে, তাঁহার সন্তান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন সন্তান নাই।

আর এই জনাই পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন :


অর্থাৎ আকাশমతনী ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা নিশ্য়ই তিনি সন্তানের পিতা इওয়া হইতে পবিত্র। তিনি এক, অমুখপপপকী, বে-নজীর। সুতরাং তাহার কোন সন্তান थাকিতে পারে না।
 অতএব এই কাফির মুশরিকদিগকে কিয়ামত দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্य্ত তাহাদের অজ্ঞण ও বিভ্রান্তিতে মত্ত থাকিতে ও পাথ্থিব জীবনে ঐ্রীড়া-কৌতুক করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। জচিরেইই তাহারা বুঝিত্রে পারিবে বে, তাহাদের দশা কি হয়, পরিণামে কি ঘটে।
 যাহারা আছে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে আল্লাহ্ তাহদ্রের সকলেরই ইলাহ। এই দুইয়ের অধিবাসীরা তাঁহার দাসত্ মানিয়া চলে এবং সকলেই তাঁহার অনুগত। তিনি প্রঙ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

 তোমরা যাহা উপার্জন কর তাহাও তাঁার অগোচর নহে।
 আকাশমভনী, পৃর্থিবী ও উহার মধ্যকার য়াবতীয় বস্বুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং উহার একমাত্র নিয়্ত্ত। অতএব এমন মহান সত্তা সন্তান গ্রহণ ইইতে সম্পুর্ণ পবিত্র ও সকল দোষ-ঝ্রুটি হইতে নিরাপদ।
 আল্নাহ্ ছাড়া কাহার্রো জানা নাই। সক্কনের তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি প্রত্যেককে আপন আপন কর্ম্রে প্রতিফন্ন দিবেন। ভাল কর্মের ভান ফন আর মন্দ কর্ম্মর মন্দ ফল।
 আল্মাহ্র পরিবর্তে বেসব দেব-দেবীদিগকে ডাক্কে তাহারা তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবার কেনইই ক্ষমত রাথে না। তবে যাহারা সত্য উপলক্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্র নিকট তাঁার অনুমতিক্রুম তাহাদর সাক্স উপকারে আসিতে পারে।
 সদ্গে শরীীক স্ছাপনকারী ও তাহার সৰ্গে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিক্সদিগকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা কর্রেন বে, তাহাদিগকে কে সৃষ্টি কর্যিয়াছছ? जহারা অকপটে স্বীকার

করিয়া নিবে শে, আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিষ্ুু এতদসজ্ত্রেও তাহারা আল্লাহৃর সহিত এমন সব দেব-দেবীর পৃজা করে যাহারা ভাল-মন্দ কেনইই ফমতা রাঁখ না। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা চরম অজ্ঞত, নির্বুদ্ধিতা ও বিব্রান্তিতে রহহিয়াছে। তাই অাল্লাহ্

 বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকিট অর্ডিযোগ কর্রিয়া বলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না। यেমন অন্য এক আয়াতে আन्नाহ् ত'‘যালা বलनন, বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় কুর্রানকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াহে।

আলোচ্য আয়াতের আমরা এই বে অর্থ করিলাম তাহা ইব্ন মাসউদ (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মন্তব্য। ইব্ন জারীর (র)-এর তাফস্সীরও ইহাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এইখানে আাল্লাহ্ ত'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন, ইशা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উক্তি। তিনি আল্नাহ্র কাছে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরুুদ্ধে অভি্যোগ দায়ের করেন।

 দुইजবে। ब्रথমত" শব্দটি ‘অতফ रবে। দ্মিতীয়ত ऊরুতে একটি
 याग़। जर्था
 যুশরিকদিগক্কে উপেক্ষে করিয়া চল এবং তাহাদের মন্দ কথার উত্ত্র মন্দ দ্ঘারা না দিয়া শাত্তিময় অবস্থা বজায় রাখিও। তাহাদের সজ্গে সড্ভাব বজায় রাখিয়া চল। তাহাদের এইসব কর্মকাত ও ধ্যান-ধারণার পরিণাম তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে। বণা বাহ্ন্য বে, মহানবী (সা) আল্লাহ্ পাক্কে এই নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে থাকেন। পরিশেষে, আল্লাহ্ ত"আলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করেন ও জিহাদের বিধান প্রদান করেন। ফলে মানুג দলে দলে আল্পাহ্র দীনে প্রবেশ করে ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চনে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আল্gাহ্ সর্ষ্ঞ।

ইবনে কাছীর ১০ম খল্ড——১

# সূরী দूখन 

©৯ जায়াত, ৩ रुক্ূ, মन्की


দয়|ময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { o' } \\
& \text { - O (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O ( ( ) } \\
& \text { ১. হা-মী-ম। } \\
& \text { ২. শপথ সুম্পষ্ট কিতাবের; }
\end{aligned}
$$

৩. আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী।
8. এই রজনীতে প্রত্যেক তুরুত্তপূপ্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়;
৫. আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি,
৬. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্থহস্বর্প; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
१. यিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছूর প্রতিপালক-यদি তোমরা নিচ্চিত বিশ্বাসী হও।
৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্বপুরুষদিগেরও প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন অবতরণ প্রসগ্গে বলেন ঃ নিশ্চয় উহা এক পবিত্র রজনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহা কদরের রাত্রি। যেমন তিনি
 নাयিল করিয়াছি।' সেই রাত্রিটি হইইল পবিত্র রমयান্রর এক রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র
 কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।"

সূরা বাকারার তাফসীরে ইহার সমর্থনে বহু হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্র্রয়োজন। ইকরামার বর্ণন্ার ভিত্তিতে যাহারা বলেন, পনেরই শা‘বানের রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের অভ্মিতের সম্ভাব্যতা সুদূর পরাহত। কারণ রমযানের সপক্ষে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে।

একটি হাদীস যাহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ (র) ..... উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আখনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন—‘‘কক শা‘বান হইতে অন্য শা‘বান পর্যন্ত ভাগ্য বণ্টিত হয়। এখনকি অমুক ব্যক্তি বিবাহ করিবে ও তাহার একটি ছেলে হইবে (তাহাও নির্ধারিত হয়) এবং তাহার নাম মৃতের তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।' সেই হাদীসটি মুরসাল ও অনুরূপ পর্যায়ের বর্ণনা সুস্পষ্ট আয়াতের অন্তরায় হইতে পারে না।
 মানুষের জন্যে কোন্টি কল্যাণকর ও কোন্টি ক্ষতিকর তা তিনি শিক্ষা দেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র জন্যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।
 লাওহে মাহফূজ হইতে প্রত্যেকের বার্ষিক ভাগ্যলিপিতে সবিস্তারে আয়ু, রিযিক ও অন্য

সবকিছু সন্নিবেশিত হয়। ইব্ন উমর, মুজাহিদ, আবূ মালিক, যাহ্হাকসহ বহু পূর্বসূরী অনুরুপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
 যাহা কিছ্ছ ঘটে ও ঘটার জন্য নির্ধারিত হয় আর যত কিছ্র প্রত্যাদেশ আসে সব কিছই আল্লাহ্র নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে তাঁহার জ্ঞাতসারেই হয় ।

انًّا كُنَا مُرْســـنـنْنَ নিকট আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করে যাহা তাঁহার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ , তাহারা যেন কল্যাণের পথ পায়।

তাই আল্মাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ যিনি কুরআন নাযিল করিয়াছেন তিনি নভোমণ্তল ও পৃথিবীর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের ও উহাদের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক।


অর্থাৎ তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই বাঁচান ও মারেন। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও প্রতিপালক।

উপরোক্ত আয়াত্গুি নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ ঃ


বল, "হে মানব! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্নাহ্র রাসূল হইয়া আসিয়াছি যিনি নভোমণ্তন ও পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকারী। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই বাচাচ এবং মারেন।"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1乏) } \\
& \text { O إ }
\end{aligned}
$$

৯. বয়ুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাঁ্টা করিতেছে।
১০. অতএব, ঢুমি অপেক্ষা কর সেইদিনের বেদিন শ্পীষ ধূম্রাচ্ছন হইবে আকাশ,

د). এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মণ্ুদ শাস্তি।
১২. তখন উহারা বলিবে, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান आनिব।'
১৩. উহারা কি করিয়া উপদ̆শ গ্রহণ কর্রিবে ? উহাদিগের নিকট তো आসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূন;
38. অতঃপর উহারা ঢাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'লে তো শিখানো বুলি বनिত্ছে, সে ঢো এক পাগন!'
১৫. অমি তোমাদিগের শাা্তি কিছুকালের জন্য রহিত করিতেছ্- তোমরা তো তোমাদিগের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।
১৬. ব্যেিন आমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন जামি তোমদিগকে শাশ্তি দিবই।

जাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ পক্ষান্তরে সেই সকন মুশরিকররা সংশ্য়ের আাবর্তে घুরপাক খাইয়া ঠাউ্যা-তামাশায় মগ্ন রহিয়াছে। তাহেদের নিকট নিষ্চিত সত্য প্ৗৗছিয়াছে, অথচ তাহারা উহাতে সংশয় ও দ্বিধাদ্দন্দের শিকার হইয়া উহার সত্যত মানিয়া
 "অनত্তর অপেক্ষায় থাক সেইদিনের যেদিন আসমান হইতে সুস্পষ্ট ধ্ম নির্গত হইরে।"

সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান আল আ'মাশ (র) মামক্রক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমরা কুফা মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দরজার কাছ়ইই ছিলাম। দেখিলাম, এক ব্যক্তি

তাহার সभীদhর নিকট উক্ত আয়াত পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, এই দুখান (ধ্রাঁযা) কি বস্থু তাহা তোমরা কি জান ? এই ধ্ৈায়া কিয়ামতের মুহূর্তে নির্গত হইবে। অতঃপর উহা মুনাফিকদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় আচ্দ্ন করিরে এবং মু’মিনদের জন্য উহা לাঙা शওয়ার মত ইইবে।

অতঃপর আমাদের সামনে ইব্ন মাসউদ (রা) উপস্থিত ইইলেন। আমরা তাহার কাছে উক্ত বর্ণনা পেশ করিলাম। তিনি এতঋ্ষণে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এই বর্ণনা ऊनिয়া চর্মকিয়া উঠিলেন ® নড়াচড়া করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, নিষচয়, आল্মাহ্ পাক তোমাদের নবী (সা)-কে বলিয়াছেন :
"বन, আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। আর আমি কোন বানোয়াট্করী নহি।"

निকয় মানুয জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কথাও বনে যাহা তাহার জানা নাই। আল্লাহৃই সর্বাধিক জ্ঞাত। উক্ত ব্যাপারে আমি এক্ষুণি তোমাদিগকে বলিতেছি।
‘কুরায়েশরা যখন ইসলাম প্রহণে বিলম্ব করিতেছিন এবং রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর কাজ্ নানার্রপ বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্ব্রেগ বছরগণলির মতই তাহাদের জন্য শিক্ষামূনক আযাবের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে তাহারা এইর্রপ অনাবৃষ্টি ও দুর্তিক্ষের শিকার হইল বে, তাহারা এমনকি হাড়গোড় ও মরা জীব খাইতে লাগিল। এইরূপ চরম দুর্দিনে তাহারা আকাশের দিকে তাকাইত। তখन তাহারা ধেঁঁয়া ছাড়া অর কিছুই দেথিতে পাইত না।’ অন্য বর্ণনায় আঢে, মানুষ তখন আকাশ্র দিকে তাকাইবে এবং ক্কুধাক্মিষ্ট ঢোে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ভোঁয়া ছড়া কিছুই দেথিবে না। তাই অল্লাহ্ বলেন ঃ


অতঃপর রাসূল (সা)-এর সমীপপ আরয করা হইল —দে আল্নাহ্র রাসূল! আমাদের মুসিবতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, তাহারা ধ্গস হইয়া যাইতেছে। তখন

 কম লোকই সুপাথ প্রত্যাবর্তনকারী।" ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ অতঃপর তাহাদিগকে কিয়ামতের আयাব হইতে মুক্তি দেয়া হইন। যখন তাহার়া আযাব হইতে মুক্ত ইইন, আবার পূর্বাবস্शায় ফির্রয়া গেন। তখন আল্লাহ্ ত। আলা নাযিল করিলেন ঃ

## 

 পাকড়াও করিব, অমি নিশ্য় খ্রতিবিধায়ক।"অর্থৎৎ বদরের দিবসে। অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, পাঁচটি এইরূপ দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে ঃ দুখান, রূম, কামার, লিযাম ও বাত্শাই। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মসনাদেও উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিयী ও ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহাদের তাফসীর অধ্যায়ে ইহা উদ্ধৃত করেন। আ’মাশ (র) ইইতে বিভিন্ন, সূত্রে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই বলিয়াছেন, সে দুখান বা ধোয়া নির্গত হবার দিনটি অতিত্রুন্ত হইয়াছে। তাঁহার এই মতের সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখয়ী, যাহ्হাক, আতিয়া, আউফ (র) প্রমুখ। ইব্ন জারীর (র) এই মত পছন্দ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবদুর রহমান আল আরাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন। সেই দিনটি হইল মক্ক। বিজढ্য়র দিন। বর্ণনাটি খুবই গরীব; বরং মুনকার।

অন্যদের মতে ‘দুখান’ অত্ত্রিন্ত হয় নাই; বরং উহা কিয়ামতির অন্যতম নির্দশশ । আবূ মুরায়হার হাদীসে ইহা আগেই বর্ণিত হইয়াছে।

হুযায়ফা ইব্ন উসায়ূদ গিফারী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ (সা) আমাদের নিকট আরাফাত হইতে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের ভিতর তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন- যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নির্দশন না দেখিবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। পশিচিম দিক ইইতে, সূর্যোদয়, ধোঁ়া নির্গত इওয়া, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, ঈসা ইব্ন মরিয়মের প্রত্যাবর্তন, দাজ্জালের অভ্যুদয়, তিনটি সূর্यগ্গহণ- পাশাত্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, প্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ ও মধ্যপ্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্থহণ, এডেন হইতে আগুন বাহির হইয়া মানুষকে বিতাড়ন ও সমবেতকরণ এবং মানুষের যেখানে নিশিযাপন ইইবে, সেখানে নিশিযাপন ও মানুষ যেখানে বিশ্রাম নিবে সেখানে তাহাদের সংগে অবস্থান।

ইমাম মুসলিম (র) এই বর্ণনাটি এককভাবে তাঁহার সহীহ গ্গন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন । সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে,

রাসূলুল্মাহ (সা) ইব্ন সাইয়্যাদের উদ্দেশ্যে বলেন : আমি একটি বিষয় (গোপন রাখিয়াছি বল, সেইটি কি? সে বলিল, দুখ, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লাঞ্ছিত इও, তুই তোর স্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন. আমি আমার অন্তরে গোপন রাখিয়া দিলাম।
 করা হইয়াছছ। অর্থাৎ উহা ঘটে নাই, ঘটিবে এবং উহার অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।














 উহা মাকাল হাওয়া হইয়া প্রত্যেকের নাক, কান, গলা ও মলদ্বারে প্রবিষ্ট ইইবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই বর্ণনা বিশুদ্ধ ইইলে তাহা স্পষ্ট পার্থকगকারী ইইত কিন্তু আমি ইহাকে বিশুদ্ধ বর্ণনা বলি না। কারণ মুহাম্মদ ইব্ন খলফ আসকালানী (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন শে, তিনি এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন- আপনি কি ইহা गুফিয়ান (র) ইইত্ত শিয়াছছন? তদুত্তরে রওয়াক বলেন, না। প্রশ্ন করিলাম, আপनি कि এই বंর্ণনা শনাইয়া স্বীকৃতি निয়াছেন? তিनি বলিলেন, না। আবার প্রশ্ন করিলেন, আপনার উপস্থিতিতে কেহ কি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনার স্বীকৃতি निয়াছছ? তিনি বলিলেন না। आমি বলিলাম, তাহা ইইলে আभনার নামে ইহা চালু ইইল কি করিয়া'? তখন তিনি বলিলেন- একদল লোক আসিয়া আমার কাছে এই বর্ণनা প্লে করিয়া বলিল, ইহা আমাদের বরাতে শনিয়াছে, তাহারা বর্ণনাটি আমাকে শনাইয়া চলিয়া গেল এবং উহা আমার সূ⿴্রে বর্ণনা করিয়া চলিল।

ইব্ন জারীর (র) হাদীসটট সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, ঠিকই বলিয়াছেন । হাদীসটি মাওজ্জু (ভ্তিক্তিীী) এই সনদে । "আস ইব্ন জারীর বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর প্রসংগে এই হাদীসের রাবী হইতত বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেন । উহাতে মুনকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উহার বেশীর ভাগ সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে মসজিদুল আকসার ব্যাপারে উদ্ধৃত રইয়াহছ। আল্লাহৃই ভাল জানেন। দ্বিতীয়ত, দাব্বাতুল আরদ্ ও তৃতীয়ত, দাজ্জাল।

ইব্ন জারীর (র) .....আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন- নিশ্য় তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে তিনটি ব্যাপারে সত্ক করেন। তাহ হইল, আদ্ দুখান यাহা মু’মিন্ের জন্য ঠাডার ন্যায় হইবে ও কাফিরের নাকে কানে ঢুকিয়া অস্থির করিয়া তোনে।

जাবরানী মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম। ইবุন আবূ হাতিম (র) .....जাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসৃনূন্নাহ (সা) বলিলেন : মনুভ্ষে উপর দিয়া ধূম্র প্রবাহিত হইবে মু'মিনগণ উহার ফলে ঠঠাগাম্ত হইবে ও কাফিরগণণর কানে ঢুকিয়া এ<েঁড় ওফোঁড় করিবে। সাঈদ ইব্ন আবদা (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মওকুফ হাদীসকূপে ইহা বর্ণনা করেন। সাঈদ ইব্ন অওফ (র) হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন आবূ शাতিম (র) ..... হयরত আनो (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি
 করিয়া শরীীর ঝনসাইয়া দিবে। ইব্ন জারীী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন বৌঁয়া নির্গত হইয়া মু’মিনগণকে সর্দিমস্ত করিবে এবং কাফির ও মুনাফিকগণকক কানে প্রবিষ্ঠ হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিবে। এমনকি তাহারা ঝলসানো মাংসপিন্টে পরিণত হইবে। ইব্ন জারীর (র) ..... आবদদ্নাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন ঃ একদিন সকালে আমি হযরত ইব্ন आব্মাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইনাম। তখন তিনি বলিলেন , আমি রাত্রিতে ন্দ্রা যাই নাই। আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, সকলেই বলিয়াছে বে, লেজ়ড় বিশিষ্ট নষ্ষর্রের উদয় ঘটিয়াছে। তাই আমি শংকিত বে, উহাই হহয়ত সেই দুখান যাহা আख্মপ্রকাশ করিয়াহে। এই দূর্ভাবনায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ..... ইবุন आক্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) সশ্পর্কিত এই বর্ণলাটি বিখ্ট্,। তিনি কুরजানের অন্যত্ম ব্যাখ্যাতা ও ঊম্পতের মুখপাত্র। এই অভিমতের সামনে বহ্হ সাহাবা ও তাবেঈ বেশ কিছু সহীহ্ ও হাসান, মারফু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সব বর্ণনা নিণ্চিত ও সুস্পষ্টতাবে প্রমাণ করে ভে, ধূম নির্গমনের ব্যাপারটি ঘটিত হয় নাই, বরং ঘটিত্য।। কুরআনের প্রকাশ্য
 সেই দিন্নে অপেক্ষ কর যেদিন আার্কাশের বুক হইতে সুস্পষ্ট 'ষূম নির্গত হইবে।

এই বক্বব্য অত্ত্ত পরিষ্কার এবং সকলে ইহা বুঝিতে পারে। পক্ষাত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উशা ঢাঁার নিজস্ব ধারণা সৃষ্ট ব্যাখ্যা। অভাব ও অনাহরেরের কারণে চক্ষুর সামনে বে ধূম্মজান সৃষ্টি কর্নিয়াছিন ঢাঁহার ব্যাথ্যায় উহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

আল্লাহ পাকের পরবর্তী বক্তব্যেও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন মিলে। যেমন :
 হইত এবং মক্কার মুশারিকদের জন্য হইত তাহা হইলে মানবকুল না বলিয়া ‘কুরাt্যেশকুল’ বना হইত।
 বস্তুত মানবকুলকে সতর্ক করিয়া সেই দিন সস্পর্কে সচেতন রাখার জন্যে ইহা বলা इইয়াছ।

ব্যেন আল্মাহ ত'আালা অনাত্র বলেন :

অর্থাৎ সেদিন তাহাদিগকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামের আাुনের দিকে ডাকা হইবে, সেদিন বলা হইবে, এই সেই জাহন্নামের আাতন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলে। কিংবা তাহারা একে অপরকে অনুরপপ বলিয়া বেড়াইবে।
 কাফিন্রগণ সচক্ষে আল্লাহ্র আযাব ও শা|্তি দের্থার পর প্রার্থনা করিরে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর ইইতে আयাব প্রত্যাহার কর্তন, আমরা অবশাই ঈমানদার।

ব্যেম আল্লাহ্ পাক অনাত্র বলেন ः

"यদি তুম্মি দেথিতে পাইতে যখন তাহারা উপস্থিত হইতে জাহনন্নাম্মে কাছে, তখন তাহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি প্রত্যাবর্তিত হইতম, আমরা আমাদের প্রতুর নির্দেশাবनীকে অস্বীকার করিতাম না এবং आমরা ঈমানদার হইতাম!"

ত্মনি আল্লাহ্ পাক অন্যার বলেন :


অর্থাৎ মানুষকে সেই আসন্ন দিন সশ্পর্কে সতর্ক কর, বেদিন জালিমগণ বनিবে, হে আমদদের প্রতিপালক! আমাদিগকে অত্যল্পকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার দীনের আহ্মানে সাড়া দিব ও তোমার রাসূলগণণর অনুসারী হইব। তোমরা কি পৃর্বেও এইর্গপ শপথ কর নাই বে, তোমাদের কোন পতন নাই ?

এখানেও আল্লাহ্ তা‘আলা তদ্রপ বলিতেছেন :

অর্থাৎ কোথায় এখন তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ ? অথচ তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আসিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, সে এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল।
 অর্থাৎ আজ মানুষ হিদায়াত গ্রহণের কথা বলিতেছে এবং কি করিয়া সে হিদায়াত গ্রহণ করিবে?

অনুর্পপ তিনি অন্যত্র বলেন :

উপরোক্ত আয়াতসমূহেও বলা হইয়াছে যে, স্থায়ী যন্ত্রণার ক্ষেত্রে উপস্থিতির পর তাহাদের ঈমান আনা বা সেই ব্যাপারে অবকাশের জন্য বাদানুবাদ তোলার ব্যাপারটি यদি তুমি সচক্ষে দেখিতে। অথচ তাহাদের সেই মুহূর্তের ঈমান গ্রহণ তো কোনই কাজে আসিবে না।
 আয়াতের দুই ধরনের তাৎপর্य হইতে পারে। এক, আল্লাহ্ পাক বন্লেন, যদি আমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাই তোমরা তাহা হইলে অবশ্যই সেই কাজ আবার ওরু করিবে যাহা হইল কুফরী ও সত্যকে অস্বীকারের কাজ। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :


অর্থাৎ আমি यদি দয়া করিয়া তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দূর করি তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাদের নাফরমানীর আবর্তে প্রত্যাবর্তিত হইবে।
 -অর্থাৎ যদি তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং নিশয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী।

দুই, তোমাদের পাথ্থিব জীবনে আমি আযাবের সকল কার্যকরণ ও রীতি-নীতি সম্পন্ন হওয়ার পরেও সাময়িকভাবে তোমাদিগকে অবকাশ দান করিয়া দেখিয়াছি যে,

তোমরা সেই নাফরমানী ও বিল্রান্ত্রির পাথই সর্বদা চলিয়াছ। উহাই যখন তোমাদের স্বভাব, তখন চিরত্তন আযাব ইইতে অবকাশ দানের আবশ্যকত থাকে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অনাত্র বলেন :



অর্থাৎ ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যখন ঈমান আনিল তখন তাহাদের উপর হইতত পার্থিব লাঞ্ন্নার শাস্তি প্রত্যাহার করিলাম এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে পার্থিব সুখ সাম্পী जোগ করিতে দিলাম। ফলে আমার আযাব তাহাদের নিত্য সাথী হয় নাই। অথচ উহার সকল কার্শকরণ সশ্পন্ন হইয়াছিল।

তেমনি যাহারা কুফরী হইতে সরিয়া আসিয়া আবার উহাতে ফিন্যিয়া গিয়াহে তাহাদের উপর হইতেও আযাব প্রত্যাহার অনাবশ্যক। আল্লাহ্ পাক ৩য়াইব (আ)-এর জাতিকে তিনি যাহা জবাব দিয়াছিলেেন তাহার সংবাদ জ্ঞপন করিতে িিয়া বলেন ঃ

 اللَّهُمْنَهُ
অর্থাৎ তাহারা বলিল, হে ওয়াইব! তোমাকে ও যাহারা তোমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বহিষার করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মমতে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। সে উত্তর দিন, আমরা উহা অপছন্দ করা সত্ত্রেও? নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। আল্লাহ্ পাক উহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করার পর আমরা যদি তোমাদের ধর্মমতে প্রত্যাবর্তন করি ..। কাতাদা (র) বলেন ঃ মূলত ఆয়াইব (আ) কখনও তাহাদের ভ্রান্ত ধর্ম ও ড্রান্ত পথের অনুসারী ছিলেেন না।

 আয়াত্ আলোচ্য দিনটি সশ্পর্কে ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, ইহা বদর যুর্ধ্ৰের দিন। ইব্ন মাসউদ. (রা)-এর এই মতের সহিত একমত় পোষণকার্রী দনটি ‘দুখান’ শক্রের जর্থও ইহার ভিত্তিতে প্রদান কর্রেন। পৃর্বে উহা আলোচিত হইয়াছে। আওফীর সূত্রে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় উহার সমর্থন রহিয়াছে। উবায় ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন ः ব্যাখ্যাটি সংশয়পৃর্ণ। আয়াতে প্রকাশ পায় বে, উহা ইইল

কিয়ামতের দিন। यদি বাতশা’কে বদরের দিন ধরা হয়, তথাপি ‘ইয়াওমে দুখান’ কিয়ামতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, খালিদ আল হিযাব, ইব্ন উলিয়া, ইয়াকূব ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ‘বাতশাতুল কুবরার’ অর্থ করিয়াছে বদর দিবস। আমি বনিতেছি, উহা কিয়ামতের দিন।

এই বর্ণনাটি বিখ্দ। হাসান বসরী ও ইকরামা (র) তাঁহার নিকট হইতে বিশ্ধে সনत়দ অনুর্দপ দুইটি বর্ণনা ఆ্নান। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

$$
\begin{aligned}
& \text { ó وَ (r.) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (rr) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ri) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { O (Y (M) }
\end{aligned}
$$

#   O ○ O 

১৭. ইহাদিগের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগের নিকটও আসিয়াছিল এক মহান রাসূল,
১৮. সে বনিল, ‘আল্লাহৃর বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।
১৯. ‘এবং তোমরা আল্লাহরর বির্ৰদ্ধে উদ্ধত ইইও না, আমি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।
২০. ‘তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হ্ত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।
২১. ‘यদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।’
২২. অতঃপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করিল, ‘ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'
২৩. আমি বলিয়াছিলাম, ‘তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির ইইয়া পড়, তোমাদিগের পচাদ্ধাবন করা হইবে।
২৪. 'সমুদ্রকক স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।'
২৫. উহারা পশচাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,
২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,
২৭. কত বিলাস উপকরণ, যাহা উহাদিগকে আনন্দ দিত!
২৮. এইরূপই ঘটিয়াছিন এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিনাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।
২৯. আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদিগের্র জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।
৩০. আমি ঢো উদ্ধার কর্রিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলরে লাহ্ৰনাদায়ক শাষ্তি হইচে
৩). ফির্রজাউনের; সে তো ছিল পরাা্রান্ত সীমানংঘনকার্রীদিগেন্র মধ্যে।
৩२. आমি জানিয়া అनিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে ল্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিনাম,
৩৩. এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম, নিদর্শনাবनী, याহাতে ছিল সুস্প্ষ পরীী্শ।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ঃ এই মুশরিক্দের পূর্বে আমি ফির্রআউন্নে সম্প্রদায়কে পরীক্ণ করিয়াছি। তাহারা ছিন মিসর্রের কিবতী সস্প্রদায়।
 आসিয়াহ্ছিেেন।
 অনুর্রপ আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন
 مَنْ اتُتبَعْعَالهُدَى
जর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে আমার সক্েে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে নির্থাতন করিও না। আমরা ঢোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনাবনী নইয়া আসিয়াছি। যাহারা হিদায়াত অনুসরণ করিল তাহাদের উপর শাল্তি বর্ষিত হউক।
 নিকট যাহা প্রচার কর্রিতেছি সেই ব্যাপারে আমি নির্ডররোগ্য ও বিশ্পস্ত।
 निদর্শनাবनी মানিয়া नওয়ার ক্ষেত্রে দাম্ভিকত অনুসরণ করিও না। ঢাঁহার যুক্তি ও প্রমাণসমূহ মানিয়া তাঁহার উপর ঈমান জান ও তাঁহার অনুগত হও।

 তাহারা শীয়ইই নাঙ্ণ্নাকর অবস্গায় জাহান্নাম্ম প্রবেশ করিব্বে।
 তোমদদর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। উशা হইল আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত বিভিন্ন নিদর্শন ও অকাট্য দনীল-প্রমাণ।
 হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার ও তোমাদ্দের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রহণ করিয়াছি।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ এখানে প্রস্তরাঘাত অর্থ বাক্যবান বা গালিগালাজ।
 হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য হইল এই ঃ আমি লেই আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যিনি আমাকে ও তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা কथা বা কাজ দ্বারা আমার কোন ক্ষতি করিতে না পার।
 তাহা হইনে আমার ঊপর অত্যাচার চালাইও না। আমার ও তোমাদর ব্যাপারটি শান্তিপৃর্ণতাবে আল্নাহ্র হাত ছাড়িয়া দাও। তিনিই আমাদের ব্যাপার্র যথাযথ ফয়সালা প্রদান বন্রিবেন। অতঃপর যখন মূসা (অা) কিছুকাল তাহাদের মাঝে जবস্থান করিলেন এবং তাঁহার সত্যত প্রকাশ ও আল্লাহ্ পাকের্র দলীল-প্রমাণ তাহাদের নিকট সুপ্রমাণিত হইল, তখन তাহাদের কুফর্রী ও দুশমনী চরম আকার ধারণ করিল। অপত্যা মৃসা (অ) আল্লাহ্ ত'‘ানার কাছে ইহার মীমাংসার জন্য ঐকান্তিক আবেদন জানাইলেন। তাই আল্মাহ পাক বনেন :



"অনत্তর মূসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! ঢুমি ফিরজাউন ও তাহার সভাসদকে পার্থিব ধন-সশ্পদ ও শান-শওকত প্রদান করিয়াছ, উহার ফলে তাহারা বিল্রান্ত হইয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের ধন-সস্পদ ধ্ধংস কর এবং তাহাদের অন্তর্কে কঠিন কর যেন তাহারা কঠোর শান্ঠি স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনিতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্রুর হইন, তাই তোমরা ন্যায় পথে সুস্থিরুতাবে অবস্থান কর।"

সেভাবেই এখানে আब्बाহ् পাক বলেন : অতঃপর মূসা (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন জানাইন, এই লোকণ্ডলি এক পাপিষ্ঠ শ্রেণী।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা‘আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি ফিরআউনকে না জানাইয়া তাহার বিনা অনুমতিতে ও তাহাদের অজ্ঞাতসারে বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া মিসর হইতে বাহির হইয়া আসে।
 বান্দাগণকে নইয়া রাত্রিবেলায় নিষ্র্রান্ত হও, নিশয় তোমরা পশাদ্ধাবিত হইবে।"

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

"এবং আমি নিঃসন্দেহে মূসাকে ওহী নাযিল করিয়াছি যে, আমাদের বান্দাগণকে সগ্গে লইয়া রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাহাদের জন্য নদীর বুকে যষ্ঠিঘাত করিয়া ৩ষ্ক রাস্তা তৈরী কর এবং উহা অত্ক্র্ম করিতে ভয়-ভীতির শিকার হইও না।"
 তোমরা বিভক্ত নদীপথ অতিক্রম করিয়া যাও; তাহারা অবশ্যই নিমজ্জিত হইইবে।"

মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলগণ যখন নদী অতিক্রম করিয়া ওপারে উপস্থিত इইলেন, তখন মূসা (আ) ইচ্ছা করিলেন লাঠি দ্বারা পুনরায় উহাতে আঘাত করিতে যেন নদী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং ফিরআউন ও তাহাদের মাঝে প্রতিবন্ধক ইইয়া দাঁড়ায়। তখন আল্মাহ্ পাক তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন উহাকে যথা অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে এবং তাঁহাকে সুসংবাদ দিলেন বে, তাহারা অবশ্যই নদীতে ডুবিয়া মরিবে। তাই তাঁহাদের ভয়-ভাবনার কোন কারণ নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَاتْرُك البَحْرْ رَهْوٌا অর্থাৎ উহা যथा অবস্থায় প্রবহমান রাখিয়াই তোমরা চলিয়া যাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, 品, অর্থাৎ নদীর মধ্যে সৃষ্ট শুকনো পথ যথা অবস্থায় রাখিয়া চালিয়া যাও। উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিও না, যতক্ষণ না পরবর্তী দল উহাতে প্রবেশ করে। ইকরামা, রবী ইব্ন আনাস, যাহ্হাক, কাতাদা, ইব্ন যায়দ, কা‘ব আল আহবার, সিমাক ইব্ন হারব (র) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।



ইবন্न কাছौর ১০ম ২জ-২০

ইব্ন লাহীআ (র) ..... আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মিসরের নীল নদ হইল সকল নহর-নালার কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ্ পাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সকল নহর-নালার সংযোগেই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন আল্মাহ্ পাক নীল নদকে প্রবহমান করান তখন অন্যান্য নহরকে নির্দেশ দিলেন উহাকে সহায়তা দানের জন্য। ফলে উহাদের সহায়তায় নীল নদের নাব্যতা এইর্গপ বৃদ্ধি পাইল যে, সমগ্গ মিসরসহ আল্লাহ্ তা‘আলা যত এলাকা ইচ্ছা করিলেন নহরময় করিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাক অন্যান্য নহরকে নিজ নিজ উৎসস্থলে প্রত্যাবর্তন্তের নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসজ্গে তিনি বলেন :

"অতঃপর আমি তাহাদিগকে উদ্যানসমূহ ও নহরমালা হইতে বহিষ্কার করিলাম এবং ক্কেত-খামার ও সুউচ্চ সৌধরাজি হইতে আর অজস্র ফলমূলর্রপ নিয়ামত ভোগের সুযোগ হইতে।"

নীল নদের দুই তীর জুড়িয়া আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত অজস্র সুন্দর সুন্দর উদ্যান সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিল। আসোয়ান হইতে আর রশীদ এলাকা পর্যন্ত উহার বিস্তৃতি ছিল। নীল নদ হইতে নয়টি নহর প্রবাহিত হইতেছিল। নহরে ইস্কান্দারিয়া, নহরে দেফিয়াত, নহরে সারদূস, নহরে মুনাফ, নহর আল ফিউস, নহর আল মুন্তাহা ইত্যাদি। নহরঞ্লে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং উদ্যানসমূহ ঘিরিয়া রাখিত। ফলে কোন উদ্যানই ঊহার অবদান হইতে বঞ্চিত ছিল না। এমনকি মিসরের বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত-খামারও উহার দ্বারা সজীবতা লাভ করিত। সমগ্গ মিসর ভূখণ বোলটি সুবিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেতে বিতক্ত ছিল। অজস্র পুন ও বাঁধ দ্দারা সেইগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল।
 আয়েশ-আরামের জিন্দেগী ছিল। ফল-মূল ও শস্যাদির প্রাচ্রু ছিল। यাহা ইচ্ছা খাইতে পাইত ও যেইর্পপ ইচ্ছা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। তাহাদের ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। সকল শহরেই তাহাদের শাসন চালু ছিল। সহসা এক সকালে দেখা গেল তাহাদের সকল কিছুই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহারা দুনিয়া ছাড়িয়া জাহান্নামে পৌছিয়া গিয়াছে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তন ছিল। তারপর মিসরের ফিরআউন গোঠ্ঠীর সেই সব শহর ও কিবতীদের জনপদগুলির উত্তরাধিকারী হইল বনী ইসরাঈলগণ।
 ইসরাঈলণগণকে উহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছিলাম ।"

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন :

"আর আমি উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম সেই সম্প্রদায়কে যাহারা ভূখণ্ডের সর্বত্র ছিল নির্যাতিত। আমি সেই সম্প্রদায়কে ধন্য করিলাম এবং বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে তোমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল আর আমি ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ের সকল চক্রান্ত ধ্বংস করিলাম এবং তাহাদের অস্তিত্ব রহিল না।"
 অপর এক সম্প্রদায়কে উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম।" অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে। কিছু আগেই ইহা বলা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : ' ${ }^{\text {• }}$ তাহাদের জন্য না নভোমণ্ডল ক্রন্দন করিল, না ভূমঞ্জল।"

অর্থাৎ তাহারা এমন কোন ভাল কাজ করে নাই যাহা আকাশের দ্বার অতিক্রান্ত করিয়া ঊপরে যাইত যাহা বন্ধ হইবার ফলে আকাশ আক্ষেপ করিবে। তেমনি পৃথিবীতেও এমন কোন ভূখণ্ড নাই যেখানে তাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করিত এবং উহা এখন হয় না বলিয়া সেই ভূখঙ্ি আক্ষেপ করিবে। সুতরাং তাহাদের কুফরী, নাফরমানী ও পাপাচারের ব্যাপারে আরও অবকাশ লাভের তাহাদের কোন্ অধিকার ছিল না।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বান্দার জন্য আকাশে দুইটি দরজা রহিয়াছে। একটি দরজা দিয়া তাহার রিযিক নির্গত হয় ও অপরূ দরজা দিয়া তাহার কথা ও কাজ প্রবিষ্ট হয়। যখন সে মারা যায় তখন সেই ব্যাপার দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। ফলে উক্ত দরজা দুইটি তাহার জন্য ক্রন্দন করে।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন,
 এমন কোন নেক কাজ করে নাই যাহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদিবে এবং তাহাদের এমন কোন নেক কাজ বা পুণ্যকর্ম ছিন না যাহা আকাশে আরোহন করিবে আর উহা বন্ধ হওয়ার ফলে আকাশ কাঁদিবে।

মূসা ইবৃন উবায়দা আর বারজীর সূচ্র ইবৃন আবূ হাতিম (র)ও উহা বর্ণনা করেন।
ইব্ন জারীর (র) ..... Эরাইহ্ ইব্ন উবাইদ হাयরামী (র) হইতে বর্ণনা করেন :
 অসহায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে। তবে জানিয়া রাখ, সু’মিন কখনো অসহায় হয় না। এমন কোন মু’মিন নাই বে অসহায় অবস্शায় মারা যায় এবং তাহার জন্য কেহ কাঁদিবার थाকে না। জানিয়া রাখ, পৃথিবী ও আকাশ তাহার জন্য কাঁদে।" অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, পরিশ্শে তিনি বলেন, আকাশ ও পৃথিবী কোন কাফ্রের জনা কাঁদে না।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) .....উবায়দ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি হযরত আলী (ক)-কে প্রশ্ন কর্নিল, আকাশ ও পৃথিবী কি কারো জন্য কাঁদে? তদুওরে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ যাহা ইতিপূর্বে আমাকে আর কেহ করে নাই। নিচ্য় লেই ব্যক্তির জন্য কাঁদে বে পৃথিবীকে মুসাল্ধা বানাইয়াছে আর যাহার আমন আকাশে প্ৗীছাইয়াছে। অথচ ফির্রजউন গোষ্ঠী না পৃথিবীর বুকে কোন নেক কাজ করিয়াছহ, না আকাশে তাহাদের কোন নেক আমল উথিত হইয়াছে। অতঃপর আनী (রা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হयরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিনেন, হে আবুল আব্বাস!
 আয়াতটি দেথিয়াছেন ? आকাশ ও পৃথিবী কি কাহারো জন্য काদদে? ? তিনি জবাবে বলিলেন, হঁ, এমন কোন লোক নাই যাহার জন্য আকাশে দরজজ রাখা হয় নাই। এক দরজা দিয়া তাহার রিযিক আসে ও এক দরজা দিয়া তাহার আমল প্রবেশ করিবে। যখন কোন মু’মিন মারা যায় তখন তাহার জন্য নির্ধারিত রিযিক ও আমলের দরজা দুইটি ব্ধ ইইয়া যায়। তথন আকাশ উহা হারাইবার শোকে লাঁদে। তেমনি পৃথিবীকে মুসাল্না বানাইয়া সে সালাত আদয় করিয়াছে ও যিকির আযকার করিয়াছে। তাহার মৃত্যুত্ উহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদে। পক্ষান্তরে ফিরাউন গোষ্ঠীর না পৃথিবীতে কোন ভান কাজের চিছ্ আছে, না আকাশ তাহাদের কোন जাল কাজ পৌছিয়াছে। ফলে আকাশ ও পৃথিবী তাহাদের জন্য কাঁদে নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুর্রপ বর্ণনা করেন। সুফিয়ান ছাওরী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এইর্রপ বলা হইত বে, পৃথিবী কোন সু'মিন্নে জন্য চল্লিশ সকাল কাঁদে।

মুজাহিদ ও সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (র) প্রুমও অনুন্রপ বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ (র) আরও বলেন ঃ এমন কোন মৃত মু’মিন নাই যাহার জন্য আকাশ ও शृথিবী চল্নিশ সকাল কাঁদে না। আমি প্রশ্ন করিলাম, পৃথিবী कि কাঁদে? তিনি জবাব দিলেন, पুমি কি অবাক হইতেছ? কেন পৃথিবী আল্লাহ্র সেই বান্দার জন্য ঁাঁদিব্বে না, বে লোক রুকৃ-সিজদা দ্বারা পৃথিবীর বুক আবাদ কর্রিল? কেনই বা আকাশ তাহার জন্য কাঁদিবে না, বে লোক আল্gাহ্র তকবীর ও তাসবীহ দ্বারা আকাশকে সেভাবেই তজরিত করিন যেভাবে মধুমক্কিকা পৃথিবীকে ওঞ্জরিত করে।

কাতাদা (র) বলেন, যাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাহারা সহজগাহ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন : পৃথিবীর জন্মানগন হইতে আকাশ দুইজন ব্যতীত কাহরো জন্য কাঁদে নাই। আমি উবাc্যেদে প্রশ্ন করিনাম, আকাশ ও পৃথিবী কি মু'মিন্নের জন্য কাঁদে না? তিনি জবাব দিলেন, উহাতে ওখু আকাশের সেই দরজাটি যাহা ঘারা আমল প্রবিষ্ঠ হয়। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি জান আকাশের কান্না কিক্রপ ? आমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, উহা লান হয় এবং পক্ক পত্রের ন্যায় হর্র্র্র বর্ণ ধারণ করে। ষখন ইয়াহিয়া ইব্ন यাকারিয়া (আ) শহীদ হইলেন তথন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিন এবং লোহিত কवিকা বর্ষণ করিল। তেমনি ইমাম হুসাইন ইব্ন আनী (রা) যখন শহীদ হইলেন, তখনও আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছিন।

आनी ইব্ন হুসাইন (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন आবূ যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন : যখন হুসাইন ইব্ন জাनी (রা) শহীদ হইলেন, তখন হইতে চার মাস অবধি আকাশের প্রাত্তদেশ রক্তিম বর্ণ ছিল। ইয়াযীদ বলেন, উহার রক্তিম বর্ণ হওয়াই উহার ক্রন্দন করা। সুদ্দী (র) কবীর গ্গন্থে ইহা বলিয়াছন।

আত 丬ুরাসানী (র) বলেন, আকাশের প্রান্তদেশ লাল রঙ হওয়াই আকাশের কান্না।
ইমাম হসাইন (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে এইর্রপ আলোচনাও রহিয়াছে বে, এমন কোন পাযাণ হদদয় হয় নাই যাহার নীচে রক্ত পাওয়া यায় নাই। সেই মুহুর্তে সূর্य্পহণ দেখা দেয়। আকাশের প্রান্তভাগ রক্তে র্জিত হন এবং পাথর খসিয়া খসিয়া পড়ে। অবশ্য এই ধরনের বর্ণনা প্রশ্ন সাপোক।

এই কথা স্পষ্ট বে, এইশ্তি হইল শিয়াদের উড্টট কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা কাহিনী। ব্যাপারট্টিকে অত্ত্ত বড় করিয়া দেখানোর জন্য ইহা করা হইয়াছছ। ইমাম হুসাইন (রা) বে অনেক বড় তাহাত কোন সন্দেহ নাই। তथাপি উপরোত্ত বান্নায়াট কাহিনীఆলি আদৌ সত্য নয়। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের চাইতেও বড় ঘটনা ইহার আগে घটিয়াছে। ঢাঁহার পিতা হযরত আनो (রা)-ও শহীদ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বসম্মত্তাবেই তাঁার চাইতে ল্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁার বেলায় অনুর্রপ কিছু ঘটে

সর্বসभতভরেই টাহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ ঢাহার বেলায় অনুর্রপ কিছু ঘটে নাই। উসমান ইব্ন আফফ্যান (রা)-ও অবরুক্ধ থাকিয়া মজনুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেলায় কিছু ঘটে নাই। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজ্রিদের মিহরাবে ফজরের নামাবের সময়ে শহীদ হইয়াছেন। মুসনমানদের উপর এত বড় มুসিবত ইহার আাগে দেখা দেয় নাই। তথনও সের্রপ কিছু ঘটে নাই। এমনকি গোটা মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ম যিনি দूनिয়া ও অথিরাতে সর্বর্রই শ্রেষ্ঠতমর্গপপে বিবেচিত, তাঁহার ইন্তিকালেও উক্ত ঘট্নাবनীর একটিও ঘটে নাই। তদুপরি বেদিন রাসূন (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলেন সেদিন সূর্যপ্রণ ইইন। সকলে বলাবলি করিতেছিন বে, রাসূন-তনয়ের মৃত্যুর কারণণ ইহা ঘটিয়াছে। রাসূল (সা) সালাতিল কসূফ পড়াইলেন। অতঃপর সমবেত জনগোঠীর উস্দেশে বনিলেন, চন্দ্র বা সূর্যপ্থহণ কোন লোকের জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষে হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ এখান্ ' আল্লাহ্ ত'অালা বনী ইসরাঔলগণণর উপর তাহার অশেষ ইহসানের কथা বলিতেছেন। বেমন তিনি তাহাদিগকে ফিরাউন্নের হাতে বদ্দীদশায় নাঞ্ন্নাকর ও চরম নির্यাতিত জীবন যাপন ইইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। বিলেষত ফির্জাউন তাহাদিগকে চরম অবমাননাকর ও কষ্ধদায়ক কাজে নিয়োজিত রাখিত। আল্লাহ্ পাক जাহা হইতে


অর্থাৎ সেই ফির্রআউন্নের হাত হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন বে ছিন অত্যু দাভ্ভিক ও চরম অত্যাচারী।
 পৃথিবীর বুকে প্রভাব বিস্তার করির্যাছিন। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :
 পরিণতত হইল।" অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিন এবং নিজের ক্ষেত্রে লাগামছাড়া হইল।

"আার নিঃসন্দেহে আমি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈনগণকে সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দান করিয়াছিনাম।"

মুজাহি (র) বনেন, অর্থাং তখন পর্যন্ত সৃষ্ট সকল মানবকুলের উপর।

কাতাদা (র) বंলেন, অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের উপর। যেমন আল্নাহ্ পাক

"তোমাকে আমি সমগ্গ নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ দান করিলাম।"
অর্থাৎ তাঁহার যুগের নারীকুলের উপর। কারণ, হযরত খাদীজা (রা) মর্যাদার ক্ষেত্রে হয় তাঁহার উপরে অথবা সমমর্যাদার। তেমনি ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্তে মুযাহিম হয় তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথবা সমমর্যাদার। সকল খাদ্যের উপর ছারীদের যে মর্যাদা তেমনি মর্যাদা হইল নারীকুলের উপর হযরত আয়িশা (রা)-এর।

ইহা এইরূপ যেমন বলা হয়, অমুক হইলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম বা জ্ঞানী এবং

 "শ্রেষ্ঠরপপে মনোনীত" করিলাম।"


 পাশ করে তাহাই হইল দেখার বিষয়।

OCُ 0 O (M7) (YV) O
৩৪. উহারা বনিয়াই থাকে,
৩৫. ‘আমাদিগের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছূই নাই এএং আমরা আর পুনরুখ্থিত ইই্ব না।
৩৬. ‘অতএব তোমরা यদি সত্যবাদী হও তবে আমাদিগের পূর্বপুরুমমিগকে উপস্থিত কর।’
৩৭. व্রেষ্ঠ কি উহার্রা, না তুষ্কা সশ্প্রদায় ও ইহাদিগের পৃর্ববর্তীরা? জমি ইহাদিগকে ফ্রংস কর্রিয়াছ্নিনাম, অবশ্যই উহারা ছিন অপরাধী।

তাফসীর ः আল্মাহ্ পাক মুশরিকদদর ভ্রান্ত ধারवার প্রতিবাদস্বক্রপ বনেন ঃ তাহারা পুনরুথান ও পরকানকে অস্বীকার করে এবং তাহারা তাবে, এই পার্থিব জীবনই শেষ জীবন এবং এই মৃত্যুর পর आর কোন জীবন নাই, পুনরুথান ও হাশর-নশর বলিতে কিছুই নাই। তাহারা প্রমাণষ্বক্রপ বলে, তাহাদের মৃত পৃর্ব পুরুষরা কেইই ফিরিয়া আাে


जর্থাৎ আমাদের বাপ দাদাগণকে ফির্রাইয়া আন, তাহা হইলে ঢোমার কথার সত্যত প্রমাণিত হইবে।

মূলত ইহা একটি ভ্রান্ত যুক্তি। ইহা একটি ভিত্তিহীন সংশয়। কারণ পুনরুথান বা পুনর্জীবন नাভ ইহকালে ঘটিবে না, খটিবে পরকালে। বরং পার্থিব জীবন ধারার পরিসমাপ্তি, পৃথিবী ঋ্রংস ও বিলুভ হওয়া পর সেই নতুন জীবনধারা ণুু হইবে। আन्नाহ् ত‘অালা নতুনভবে জগত ও জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটাইবেন। তখন তিনি জানিমগণক্ক জাহান্নামের কাষ্ঠ বানাইবেন। সেদিন এই উম্মত মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ম্য প্রদান করিবে ও তাহাদের রাসূল তাহাদের ব্যাপার্ সাক্ষ প্রদান করিবেন।

অতঃপর আল্ণাহ্ ত'অলা তাহাদিগকে কঠোরতাবে হঁণিয়ার ও সতর্ক করার জন্য বলেন, অতীত বে সকন সশ্প্রদায় তাহাদের মত পরকাল অন্বীকার করে ও কুষ্রে লিপ্ত হইয়াছ, বেমন তুব্মা সম্প্রদায় এবং তাহারা সাবিউ ছিন। তাহাদিগকে আল্নাহ্ ত'অানা ধ্রংস করিয়াছেন। তাহাদের শহর ও জনপদ উহার সৌধরাজিসহ বিধ্মস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগক্কে ছ্নি-বিচ্ম্নি করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। সূরা সাবায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। তাহারা এই মুশরিকদের মত পরকানকে অস্বীকার করিয়াছিন। সুতরাং তাহাদ্রে সহিত ইহাদদর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

पুব্মা সশ্প্রদায় আরবের কাহতান গোত্রের লোক ছিল। ব্র্রপ ইহারা আদনান গোত্রের লোক। তারা মূনত হিময়ারী ও সাবিঈ ছিল। তাহাদের যিনি বাদশাহ হইবেন তাহার উপাধি ছিন তুব্চা। যেমন পারস্য সর্রাটটর উপাধি ছিন খসত্রু ও রোম সয্রাটদের উপাধি ছিন কায়সার এবং মিসর্রের কাফিন্র অধিপতিদের ঊপাধি ছিল ফিরজাউন। তেমনি आবিসিনিয়ার স্রাটের উপাধি ছিন নাজ্জাশী। এইఆলি ছিল বিভ্ন্ন অধিপতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী খেতাব।

घটনাক্রুম কোন এক তুব্বা একবার ইয়ামান হইতে দিপ্বিজয়ে বাহির হইলেন : এমনকি তিনি সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করিন্নে। ফলে তাহার সায্রাজ্য শক্তিশানী ছইন। সাম্রাজ্যের পরিধি সুবিস্टৃত হইন। বিশাল সৈন্য বাহিনীী সৃষ্টি হইন। বহ শহর ও জননপদ

পদানত হইল। তাহার প্রজা পাইকের সংখ্যা বহুণণ বাড়িয়া গেল। অতঃপর তিনি হেরাত প্রত্যাবর্তনের মনস্থ কর্রিনেন। ঘটনাক্রনে তাহাকে মদীনা অত্র্রি করিতে হইল। তখন ছিল জাহেলী যুগ। তিনি মদীনা জয়েরে ইচ্ম করিলেন, কিষ্ুু উহার অধিবাभীরা বাধা দিন। তাহারা দিনভর যুদ্ধ করিনেন। রাত্রে তাহারা আற্মসমর্পণ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। মদীনার দুইজন ইয়াহদী পাদ্রী তাহার সহ্চর ইইলেন। তাহারা তাহাকে পরামর্শ দিলেন এবং জানাইলেন বে, এই শহর তাহার দখলে রাখা সষ্বব নহে। কারণ আথেরী যমানার নবীর হিজরতগাহ হইবে এই শহর। ইহা গনিয়া তিনি শহর অবরোে প্রত্যাহার করিলেন এবং ইয়াহদীী পাদ্রীদ্যকে তাহার সল্গে ইয়ামান নিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে মক্কা নগরী পড়িল। তিনি কাবা ঘর ঞ্ঞং করার মনস্থ কর্রিলেন। পাদ্রীম্ম নিষে৭ করিলেন। তাহারা তাহাকে কা‘বা ঘর্রে শ্রেষ্ঠত্৭ ও মহত্ত্র সস্পর্কে বুঝাইলেন। তাহারা তাহাকে জানাইলেন, এইসব হযরত ইবরাহীম (আ) তৈত্যার করেন। অবশে৫ে শীঘ্রই এই ঘর আাvেী যমানার শেষ নবীর হাতে অশেষ মর্যাদায় ভূষিত হইবে। ইহা ওনিয়া কা‘বা ঘরকে সম্মান দেখাইলেন, উহা তাওয়াফ করিলেন ও সকনে মিলিয়া উহাকে বষ্রাচ্মদিত করিনেন। অতঃপর তাহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন কর্রিলেন। অতঃপর দেশবাসীকে তিনি তাহার সাথ্থ মিলিয়া ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষ নেয়ার আহান জানাইলেন। ইহা ছিল ঈসা (অা) আগমনপূর্ব ঘট্না। তখন ইয়াহ্দী ধর্মই ছিন সত্য ধর্ম। বাদশাহর আহ্নানের সমগ্ণ ইয়ামানবাসী ইয়াহুদী ধর্ম হ্ণণ করিন।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ঢাহার সীরাত অ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা কর্রিয়াছেন। উহাকে ভিত্তি কর্রিয়া হাফিজ্জ ইব্ন আসাকির উক্ত ঘটনার ব্যাপক বিশ্রেষণ প্রদান করেন। উহাত আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়াও অনেক কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, উজতুন্না (বাদশাহ) দালমশক ঞ্মংস করিয়াছিলেন এবং যখन তিনি অপ্ধারোীী সৈন্য নিয়া দামেশক অভিযানে যান তখন উহার লাইন ইয়ামন হইতে দামেশক পর্ম্তন বিষ্থৃত ছিন। অতঃপর তিনি এই বর্ণনাটি উদ্ধূত করেন।

আবুর রাযযাক (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, হদ্দ এর শাঙ্তি বিধান ওুাহের কাফ্ফারা হয় কি না তাহা আমি জানি না। ইহাও জানি না বে, ঢুব্বা অভিশষ্ কি না। জুनকারনাইন নবী ছিলেন, না বাদশাহ ছিলেন তাহাও জানি না। অপর একজন বলেন, উयাইর নবী ছিলেন কিনা তাহাও অब্ঞা।

जनুส্পপ ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আবদ্রুর রাষ্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। দারে কুতনী বলেন, आবদুর রায়যাক ছাড়া উহা আর কেইই বর্ণনা করে নাই।

অতঃপর ইব্ন আসাকির (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইইতে বর্ণনা করেন ঃ উযাইর নবী ছিলেন কিনা আমি জানি না এবং ইহাও জানি না যে, তুব্বা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা ?

অতঃপর তিনি তুব্বাকে গালি বা অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া যেসব বর্ণনা আসিয়াছে তিনি তাহা উদ্ধৃত করেন। শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ্ উহা আলোচিত হইবে।

মূলত ব্যাপারটি আল্লাহইই ভালं জানেন। তিনি কাফির ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি তদানীন্তন ইয়াহুদী পাদ্রীদের হাতে হযরত মূসা কলীমুল্নাহ্র দীন কবুল করিয়াছেন। সেই যুগে উহাই ছিল সত্য ধর্ম। উহা ছিল প্রাক-মাসিহী যুগ। জুরহমদের যুগে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং কা‘বা ঘরকে রেশমের কালো পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর উহার সন্নিহিত স্থানে ছয় হাজার উট কুরবানী করেন। এইভাবে তিনি কা‘বা ঘরকে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান প্রত্যাবর্তন করেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির বিভিন্ন সূত্রে এই সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি উবাই ইব্ন কা‘ব, আবদুল্নাহ ইব্ন সালাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও কা‘ব আল আহবারের সূত্রে বর্ণনাগুলি সং্প্রহ করেন। কা‘ব আল আহবার ও আবদুল্নাহ ইব্ন সালামই এই সকল বর্ণনার মূল সূত্র। আবদুল্নাহ্ ইব্ন সালাম (রা) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। ওয়াদার ইব্ন মুনাব্বাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও সীরাত গ্রন্থে অনুর্রপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। দীর্ঘ বহ্কালের বর্ণনা পরম্পরায় পরিশেষে ইব্ন আসাকিরের কাহিনীতে কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কুরআন পাকে যে তুব্বার কওমের কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা ইইয়াছে তাহাতে উক্ত তুব্বার কওমের সবাই সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত তুব্বার কওম পরবর্তীকানে বিল্রান্ত হইয়া অগ্নি পূজা ও প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। সূরা সাবায় উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং সেখানে সবিস্তারে আলোচিত ইইয়াছে। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্মাহ্র জন্য।)

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ তুব্বা কা‘বা ঘরকে বস্ত্রাছ্ছাদিত করিয়াছেন। তাই সাঈদ তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিতেন। এই তুব্বা হইলেেন মধ্যবর্তীকালীন তুব্বা। তাহার নাম ছিল আসআদ আবূ কুরাইব ইব্ন মালদিকাবার ইয়ামানী। কথিত আছে, তিনি তিনশত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ করেন। হিময়ারী শাসকদের অন্য কেহই এইর্পপ দীর্ঘকাল শাসন করেন নাই। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি মারা যান ।

কথিত আছে যে, মদীনার ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয় যখন তুব্বাকে জানাইলেন যে, এই আখেরী যমানার নবী হিজরত করিয়া আসিয়া ঠাঁই নেবেন এবং তাঁহার নাম হইবে

আহমদ। তখন তিনি তাঁহার উপর কবিতা রচনা করেন এবং উহা মদীনাবাসীর কাছে রাখিয়া যান। অতঃপর বংশপরম্পরায় মদীনাবাসী উহা সংরক্ষণ করেন। উহার সর্বশেষ সংরক্ষক হইলেন আবূ আইয়ুব খালিদ ইব্ন যায়দ। রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাঁহার বাড়ীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। কবিতাটি এই :

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আহমদ সেই আল্লাহ্র রাসূল যিনি জীবন দোতা। আমি यদি তাঁহার যুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতাম তাহা হইলে তাঁহার উযীর ও ভ্রাতুষ্পুত্র হইতাম। আর তাঁহার শক্রুর বিরুদ্ধে তরবারীর জিহাদে অবতীর্ণ হইতাম এবং ঢাঁহার অন্তর ইইতে সকল দুঃখ-দুর্ভাবনা অপনোদন করিতাম।

ইব্ন আবুদ দুনিয়া বলেন যে, ইসলামের আগমনের পর সানআয় একটি কবর ฆুঁড়িয়া দুইজন মহিলার অক্ষত লাশ পাওয়া গেল। তাহাদের মাথার ভাগে রৌপ্য ফলকে স্বর্ণ্ণে অক্ষরে নেখা ছিল ঃ ইহা হুয়াই ও লুয়াইছ এর কবর, তুব্বার দুহিতাদ্বয়। তাহারা সাক্ষ্য দিত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং তাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিত না আর এইভাবে তাহাদের পৃর্বেও নেক্কারগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমি সূরা সাবায় এই ব্যাপারে সাঈদের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কা‘ব তুব্বা সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া বলিতেন, তিনি একজন নেক্কার ছিলেন। আল্নাহ্ তা‘আলা তাহার পরবর্তী পথভ্রষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাকে নিন্দা করেন নাই।

হযরত আয়িশা (রা) বলিতেন ঃ তুব্বাকে মন্দ বলিও না। তিনি একজন নেককার লোক ছিলেন।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ..... সাহল ইব্ন সা’দ আস্ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তুব্বাকে গালি দিও না। নিশ্য় সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন কা‘আব ইইতে তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তাবারানী (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছ্নেন, তুব্বাকে মন্দ বলিও না। সে নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আব্দুর রায়যাক (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন, তুব্বা কি নবী ছিলেন, না অন্য কিছু তাহা আমার জানা নাই।

ইব্ন আসাক্রের উদ্ধৃত ইব্ন আবূ হাতিমের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায়ও বলা হইয়াছে : তুব্বা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ। ইব্ন আসাকির ইব্ন আব্বাস (রা) হৃতে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেন।

আব্দুর রাযयাক (র) .....আতা ইব্ন আবূ রুবাহ হইত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ তুব্বাকে মন্দ বলিও না। কারণ, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। (আল্মাহৃই সর্বজ্ঞ)।

৩৮. আমি আকাশমণ্ণলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই;
৩৯. আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।
80. সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদিগের বিচার দিবস।
8১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না।
৪२. তবে আল্লাহ यাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কथা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা জানাইতেছেন যে, তিনি যাহা কিছু করেন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। তাঁহার এই সৃষ্টি জগত নেহাত খেয়াল খুশীর খেল

তামাশার জন্য সৃষ্টি করেন নাই এবং ইহার কোনটিই অহেতুক ফালতু কাজ হিসাবে করা হয় নাই। কারণ তিনি সেইক্রপ কাজ হইতে মুক্ত ও পবির্র।

यেমন অনাত্র বলেন :

لِلَّذْنِنَ كَفْرُّا مِنَالنَّارِ -
जর্থাং আমি আকাশমঞ্ী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সকল কিছू অহেতুক সৃষ্টি করি নাই । ইহা কেবল কাফির সম্প্রদায় মনে করে। অনত্তর সেই কাফির সশ্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

অর্থাৎ তোমরা কি ভাবিয়াছ বে, আমি তোমাদিগক্কে নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না ? অনत্তর মহান আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই; তিনি মহামর্যাদাকর আারশের রব।
 কিয়ামতের দিন আল্মাহ্ অ'আালা সৃষ্টিকুলের সকল ঝগড়ার মীমাংসা করিবেে। সেদিন তিনি কাফিরগণকে শাঙ্তি দিবেন এবং মু'মিনগণকে পুরক্কৃত করিবেন।

আन্নাহ্ পাকের বক্তব্য মানবগোষ্ঠীকে তিনি সেদিন বিচারের জন্য সমবেত কর্রিবেন।

筷 आभिবে না।

বেমন আল্মাহ্ পাক অন্যুর বলেন :
 শিৎায় ফুঁক দেওয়া হইবে, সেদিন কাহারও সহিতं কাহারও সশ্পর্ক থাকিবে না এবং কেহ কাহাকেও জিষ্ঞাসা করিবে না।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :
 নেবে না, অথচ তাহারা সকলেই সকলকে দেথিতে পাইবে।
 আগাইয়া আসিবে না, তেমনি বাহির হইতেও তাহারা কোন সাহায্য পাইবে না।

 जর্থাৎ তিনি মহা প্রতাপাबিত, অনন্ত দয়াশীল।



Oهُ (ع7)
( ( VV)


○ (0.)

88. भाপীর খাদ্য;
8৫. গালিত তান্র্র মত; উহা উদরে ফুটিতে থাকিবে
8৬. ফুট্ত भানির মত।
89. উशাকে ধর ও টানিয়া নইয়া যাও জাহান্মামের মধ্যস্থলে;
8৮. অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুট্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও—
8৯. এবং বऩा হইবে, ‘আাস্বাদ ฆহহণ কর, ঢूমি ঢো ছিনে সশ্মানিত, অভিজাত।'
৫০. ‘ইহা তো উহাই, ভে বিষয়ে সন্দেহ করিতে।’

তাফসীর ঃ যেই সকল লোক আল্লাহ্র দরবারে হাযির হওয়ার কথায় সংশয় পোষণ করিত সেইসব কাফিরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে এখানে আল্মাহ্ তা‘আলা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন।
 যাহারা কথ্থায় ও কাজে সুস্পষ্ট কাফির। একাধিক তাফসীরকার বলিয়াছেন, আবূ জাহিলকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াত নাযিল করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই যে, আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকায় সেও অন্তর্ভুক্ত। তবে শ্ুু তাহার জন্য এই আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র) .... হাসান ইব্ন হারিছ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ দারদা


অতঃপর সে ব্যাখ্যা করিলদারদা (রা) বলিলেন, পড়

মুজাহিদ (র) বলেন, যদি যাক্ধূম বৃক্ষের এক ফোঁটা কশ পৃথিবীতে পড়িত তাহা হইলে পৃখিবীর পরিবেশ এর্ণপ দূষিত হইত বে, মানুষের জীবন ধারণ অসষ্তব হইত। মারফূ ধরনের একটি বর্ণনা পূর্ব্বেও উদ্ধৃত হইয়াছে।


 নির্দেশ দিবেন তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাদের দিকে ছুটিয়া যাইবে।

نَاعْتْلُوْنٌ অর্থাৎ তাহাকে সম্মুখ হইতে হেঁচড়াইয়া ও পিছন হইতে ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

কবি ফারাযদাক বলেন :
"তাহাদের পৈত্রিক অবদানের বংশ মর্য!দা কোন মর্যাদা নয়, যদি উহার পরিণতি হয় পারলৌকিক গলা ধাক্কা।"

[^1] গরম পানি প্রবাহিত কর।

আল্লাহ্ পাক অনাত্র বলেন :


অর্থাৎ ‘তাহাদের মাথায় গর্রম পানি ঢালা হইবে। উহার ফলে তাহাদের পেটের নাড়িঁ়ঁড় ও দেহের চামড়া খসিয়া খসিয়া পড়িবে।’ পৃর্বেও বর্ণিত হইয়াছে বে, দোযথের দারোগা পাপী পেনেই লোহার হাতুড়ী দ্বারা পিটাইবে এবং তাহার মাথার উপর দিয়া এইক্রপ গরম পানি প্রবাহিত কর্রিবে বে, তাহার মগজ ও পেটের নাড়িড্ঁড়ি গলিয়া পায়়র দুই টাথনু দিয়া প্রবাহিত হইবে। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে এইর্রপ শাস্তি হইতে আশ্রয় দান করুন্ন।

আল্মাহ পাকের বক্ত্বাধিক্কার ও তিরক্কার স্বক্রপ বল মে, এখন মজা বুঝ, তুমি তো মহাপ্রতিপত্তি ও মহা মর্यাদাবান ব্যক্তি।

ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন, ইহার তাৎপর্য এই বে, তুমি না প্রতাপশাनী আর না তুমি মর্यাদাবান।

উমুবী তাঁহার মাগাयী গ্রন্থে ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা কর্রে ঃ একদিন রাসূনুল্লাহ্ (সা) আবূ জেহেলের সহিত দেখা কর্রিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে এই কথা বলার নির্দ্রিশ দিয়াছেন : ‘আওনা লাকা ফাজাওলা, ছ্রুমা আাওলা লাকা ফাআওলা।’ অমনি আবূ জেহেল ঢাঁহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিল, ‘এখন তোমার আর তোমার প্রভুর কি শক্তি আছে আমার কোন কিছু কর্যার? আর তুমি কি জান আমি মক্কাবাসীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশানী এবং আমি মহা্রতাপাबিত ও মহ মর্যাদাবান।' অতঃপর আল্লাহ্র মর্यীতে সে বদরের যুক্ধে অত্ত্ত নাঞ্ন্নাকর্যাবে নিহত হইল। ঢাই আল্লাহ্ পাক তাহাকে তিরক্কার কর্রিয়াই আায়াত নাযিন করেন ঃ

 যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান ছিলে। ব্যেন আল্নাহ্ পাক অন্যার বনেন :

"यেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে ডাকার মত ডাকা হইইবে, (বলা হইবে) এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে। ইহা কি কোন যাদুকরী ব্যাপার, না তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে।"
 "নিশ্যয় ইহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে।"


## 


৫). মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে-
৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,
৫৩. তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুব্থ রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হইয়া বসিবে।
৫8. এইর্রপই ঘটিবে; উহ্হাদিগকে সभ্নিনী দিব আয়তলোচনা হ্রর;
৫৫. সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিষ ফলমূল আনিতে বলিবে।

ইবনে কাছীর ১০ম থ‘ভ--২২২
৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর ঢাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। তাহাদিগকে জাহান্মামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন-
৫৭. তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।
৫৮. আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।
৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও তো প্রতীক্ষমান ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি এখানে পুণ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। এই কারণেই কুরআনকে ‘মাছানী’ নাম দেওয়া হইয়াছে।

الِّ الْمُتُقَقِتْنَ
فَىْ ْمَقَامِ اَمِيْنْ সেই নিবাসে না মৃত্যু আছে, না উহা হইতে তাহাদের বহিষ্কার আছে। সেখানে কোনর্দপ দুশ্চিন্তা, দুঃখ-দুর্ভাবনা, আক্ষেপ-আহাজারীর বালাই নাই। এমনকি শয়তানী ষড়यন্ত্র ও সর্ববিধ বিপদাপদ হইতে উহা মুক্ত।
 ঝলসিত হইবে তখন তাহারা উহার বিপরীতে ঝরণা-নহর পরিবেষ্টিত বাগ-বাগিচায় বিচরণ করিবে।
 জামা ইত্যাদি।
 কোন কিছ্ পরিধান করা হয়।
 কাহারও দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিবে না।
 রহিয়াছে বে, তাহাদিগকে সেই সকল হুরদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে যাহারা ডাগর চোখের অনিন্দ্য সুন্দরী নারী এবং যাহাদিগকে পূর্বে কোন জ্বিন বা মানব স্পশ্শ করে নাই। তাহারা ইয়াকূত ও মারজান পাথরের মত স্বচ্ছ ও সুন্দর। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল কিছু ছাড়া ইইতে পারে?

ইব্ন আবূ হাত্ম (র) .... আনাস (রা) হঁতে বর্ণনা করেন ঃ "यদি কোন হৃর গভীর সমুদ্রের উত্তাল তরল্গ থুথু ফেলে তাহা হইলে উহাতে পানি মিষ্ঠি মধুর হইয়া यাইবে।" নূহ মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।
 খাইতে ইচ্ঠা করিরেবে উহা বলামাত্র তহাদের নিকট হাবির হইয়া যাইবে। উহা পাড়িয়া বা তুলিয়া আনা কিংবা কাটিয়া, ছিিড়িয়া খাওয়ার কোন ঋামেলা থাকিবে না।
 বলা হইয়াছে বে, বে মৃত্যুর স্বাদ্দ গ্রহণ করিয়া তাহারা এখানে পৌছিয়াছছ উহাই जাহাদের শেষ মৃত্য। এখানে তাহাদদর আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। শেমন সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে বে, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃত্যুকে একটি সুन্দর गুস্বদুক্রপপে আনয়ন করিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝাখানে রাথিয়া উহা জবেহ করা হইবে এবং বনা হইবে, হে জান্নাতিবৃন্দ! স্থায়ীভবে বাস কর, অতঃপার কোন মৃত্যু নাই। আর হে জাহান্নামীগণ! শায়ীভাবে থাক, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই।

সূরা মর্রিয়ম্মের তাফ্সীরে এতদসশ্পর্কিত হাদীসঙলি বর্ণিত হইয়াছে।
অদ্দুর রায়यাক (র) ..... আবূ হহায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ঢাঁহারা বনেন, র্রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতীগণকে বলা ইইবে, তোমাদের জন্য স্থায়ী সুস্থত নির্ধারিত হইন, তাই কথনও রুগ্ন হইবে না। তোমাদিগকে স্থায়ী জীবন দান করা হইল, जাই কথনও মৃত্যুবরণ করিবে না, তোমাদের জন্য চির স্বাচ্ছন্দ্ প্রদত্ত হইল, তাই जার কোন দুর্দিন দেখিবে না, তোমাদিগকে চির বৌবন দান করা হইল, তাই আার কথনও বার্ধক্য দেখা দিবে না।

- আবদুর রায়যাক (র) হইতে আবূ ইব্ন হ্মায়েদ ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়ার সূত্রে ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ সিজ্তিত্তানী (র) .....আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ বে ব্যক্তি আল্লাহ্তক ভয় করিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করিন। সেখানে চির স্ব|চ্ছ্র্্য প্রাষ্ঠ হইবে, কোন দুঃ্য-কষ্ঠ থাকিবে না। সেখানে অমর ইইবে। মৃত্যু দেখিবে না, লেখানে বশ্শ্র জীর্ণ ইইবে না ও বৌবন বিলুণ্ত ইইবে না।

आবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন : রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা ইইল বেহেশতীরা কি ন্দ্রি যাইবে? তিনি জবাবে বলিলেন, নিদ্রা হইল মৃত্যুর ভাই। তাই বেহেশতীরা ন্দ্রিও যাইবে না।

অবূ বকর ইবূন মারদুওয়াই (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসুলूল্নাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইন, হে আল্লাহ্র রাসূন! জান্নাতীরা কি ঘুমাইবে? তিনি জবাব দিলেন : "না, ঘুম হইল মরণেন্র ভাই।"
 স্থায়ী নিয়ামত ও সুখ শাত্তির সাথে, ইহাও আল্লাহ্ পাকের বিরাট রহমত বে, তিনি তাহাদিগকে ভয়াবহ জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং উহার বহৃবিষ কষ্টায়্যক শাঙ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছছন। একদিকে বেমন जাহারা কাক্কিত বস্থু লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তাহারা অনাকাফ্কিত ভীতি হইতে মুক্তি নাভ করিয়াছে। তাই আাল্লাহ্ পাক বলেন :
 অব্যাহর্তি প্রদর্ আল্লাহ् পাকককর বিরাট রহমত ও ইহসান বৈ নহে। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছহ বে, রাসূলুল্木াহ্ (সা) বলেন ঃ বেশী বেশী করিয়া আমল কর, যত পার নিজদিগকে সংশোধন কর এবং যতখানি সब্বব আল্লাহৃন নৈকট্য অর্জন কর। আর জানিয়া রাখ, কেহ ఆ४夕 তাহার আমল দারা কখনও জান্নাতে যাইবে না। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূন! আপনিও কি যাইবেন না? তিনি বলিলেন, আমিও यাইতে পারিব না যদি না আল্লাহ্ পাকেক্র রহ্মত ও অনুণ্ণহ আমাকে ছায়া দান করে।
 এই কুরজানকে তোমার মাত্ভাষায় সহজবোধ্য করিয়া নাঁযির করিয়াছি, উহাকে সুস্পষ্ট ও খোনামেলা বর্ণনায় সমৃদ্ধ কর্রিয়াছি, ভাযানংকার ও বাক্য বিন্যাসে অনন্য, সুমধুর ও সর্ব্রেন্নত করিয়াছি।
 जতঃপর যাহারা এক্রপ সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনা পাইয়াও কুফ্রী কর্রিল, বিরোধীতা করিন ও ইহার সহিত শক্রতায় নিপ্ত হইন, তাহাদ্দর ব্যাপারে আল্লাহ্ ত'জালা ঢাঁহার রাসূনকে সাভ্বৃনা ও সাহায্যের আশ্বাস প্রদান এবং বির্রোধীগণক্ক শাশ্তি ও ঋ্মংসের
 অর্থাৎ শীঘ্রই তাহারা জানিতে পাইবে বে, আল্লাহুন মদদে দুনিয়া ও আথির্রাতে বিজয় ও সাফन্য কাহার জন্য নির্ধারিত । হে মুহাম্মদ! উহা তোমারই জন্য অবং তোমার অন্যান্য নবী-রাসূল जাইদের জন্য, আর তোমার মু'মিন অনুসার্রীদের জন্য নির্দিষ হইয়াছে।
 ঢাহার এবং তাঁহার রাসূনগণের জন্য বিজয় নির্ধারণ কর্রিয়া নিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন :


অর্থাৎ আমি অবশ্যই আমার রাসূনগণকক ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে ও বিচার় দিবসে সাহায্য করিব। সেদিন জালিমগণের কোন অজুহাত তাহাদের উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিশাপ ও নিকৃষ্ট নিবাস!

# সূরা জছ্ছিয়া 

৩৭ আায়াত, 8 রুকূ, মক্কী

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

## ( ( <br> O تَنْزِنُلُ الُكِبْبِمِنَ (Y)





3. शा-মীম,
২. এই কিতাব পরাক্র্মশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ।
৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু’মিনদিগের জন্য।
8. তোমাদিগের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের জন্য;
৫. निদর্শন রহহিয়াছে চিন্ভাশীল সস্প্রদায়ের জন্য, রার্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ আাকাশ হইতে বে বারি বর্ষণ দারা ধরিब্রীকে ঢাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তন্ত।

তাফসীর ঃ আन्नाহ् অ'আলা স্বীয় মাখলুককে এই উপদেশ দিত্ছেন্ন বে, তাহারা বেন আল্নাহ্র নিয়ামতসমূহ ও তাহার মহান কুদরত লইয়া চিন্তা করে এবং এইগৃলির পরিচয় লাভ করিয়া কৃতজ্ঞত প্রকাশ করে। চিন্তা করিবে বে, আল্লাহ্ ত'আলা বড় শক্কিশালী। তিনি আকাশমভল, পৃথিবী এবং বিভ্নিন্ন প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করিয়াছেন। ফिরিশত, জ্রিন, পঙ-পাখী ও কীট পতজ ইত্যাদি তাহারই সৃষ্টি। সমুদ্দর অসং্খ্য প্রানীর স্রষ্ষাও তিনিই, র্রাতের পর দিবস আর দিবসের পর রাতের আগমন তাঁহারই কুদরত। রাতের অন্ধকার এবং দিবসের আলো তিনিই সৃi্টি করিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় আকাশ হইত পরিমিত বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ কর্রে।

আয়াতে বৃষ্টিকে রিয়্ক নামকণণ করা হইয়াছে। কারণ এই বৃষ্টি হইতেই রিয়ক তथा জীবিকা উৎপন্ন হয়।
 পুনর্জীবিত্ কর্রিয়াছেন।

অর্থাৎ পৃথিবী গাছপালা তরুনতত বিহীন অনুর্বর থাকিবার পর আাল্লাহ্ তা‘ালা বর্ষার বর্ষণ দ্মারা উহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছছন।

অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পপিম দিক হইতে প্রবাহিত এবং জনীয় ও ৫ক বায়ুতে আল্ধাহূর নিদর্শন রহিয়াহে। কোন কোন বায়ু বৃষ্টি বহন করে, কোন কোন বায়ু আকাশের মেঘমানাকে পানিয়ুক্ত করিয়া দেয়। কোন কোন বায়ু ক্রহের খাদ্যে পরিণত হয় আবার কোন কোন বায় মানুভ্রে কোন উপকারেই আসে না।

আन्नाহ् ত'অাना প্রথম বলিয়াছেন নিদর্শন। অতঃপর বলিয়াছেন ${ }^{2}$
 তাহ্হার চেয়ে সমধিক আরেকটি সম্ষানিত অবস্থার দিকে উন্নীত করা হইয়াছে।

এই আয়াত্খলি সূরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপৃণ্ণ। ইহ ছইল :


অর্থাৎ আকাশমওল ও পৃথ্বিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাা্রির পরিবর্ত্নে, যাহা মানুষ্রের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুঢ্রে বিচর্রণীীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আাকাশ হইতে বে याরি বর্ষণ দারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয়.জীব-জন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পুথিবীর মধ্যে নিয়ন্তিত মেষমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

চার উপাদানে মানুষ সৃষ্টি প্রসংগে ইব্ন জাবূ হাতিম (র) ওহাব ইব্ন মুনাব্Aিহ (র) ইইতে দীর্ঘ একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।




## 




 أَلِئيُ

৬．এইৰ্ি আাল্লাহ্র আায়াত，যাহা জামি তোমার নিকট জবৃত্তি কর্রিতেছি যথাযথভাবে；সুতরাং আল্লাহর এবং তাঁহার আয়াতের পরিবর্ত্ উহারা আর কোন্ বাণীত বিশ্বাস কর্রিবে？

৭．দুর্তোপ থ্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর，
৮．শে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি তনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে， ভেন সে উহা খনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মভ্রূ শাষ্তির।

৯．যথন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় সে উহা লইয়া পর্হিহাস করে। উহাদিগেন জন্য রহিয়াছ্ নাঞ্ৰনাদায়ক শাস্তি।

১০．উহাদিগের পচ্চাতে রহিয়াছে জাহান্মাম। উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিতগর কোন কাজে জাসিবে না，উহারা আাল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদিতের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

১১．কুর্রজান সৎপথথর দিশারী，जার यাহারা ঢাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবन়ী প্রত্যাখ্যান করেেে তাহাদিগের জন্য ব্রহিয়াহে অতিশয় মর্মব্তুদ শাস্তি।
 আয়াত অর্থাৎ ইহ দলিল প্রমাণাদি সমৃদ্ধ আন－কুর্রান।
 জর্থাৎ এই ‘ূরजানকে তোমার নিকট আল্লাহ্র পক্ক ইইতে যথাযথजাবে আবৃত্তি কর্রা হইতেছে। অতঃপর কাফির্ররা যদি এই কুর্ানের উপর ঈমান না আনে এবং ইহার আনুগত্য স্বীকার না করে，আল্লাহ্ ও তাহার আয়াতের পরিবর্ত্ তাহারা আর কোন্ বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে？
 মিথ্যাবাদী，কাজ্জ কর্ম্ম অসৎ－পাপী এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূতে অবিব্বাসী তাহাদিগের জন্য ধ্ৰংস অনিবার্य।
 সম্থূve ক্রুजান পাঠ কর্যা হইলে উহা শ্রবণ করে।
＂ ও অবিশ্ধাসের উপর অটল থাকে।

准 দাও মর্মব্রুদ শাস্তির।
ই＜লে কাইীর ১০ম 火心－২৩

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কাফিরদিগকে জানাইয়া দিন যে, কিয়ামতের দিবসে তাহারা আল্মাহ্র নিকট মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে।
 সে উহা লইয়া পরিহাস করে।

অর্থাৎ তাহারা কুরআন সম্পর্কে কোন অবগতি লাভ করে, তখন তাহা অস্বীকার করে এবং তাহা লইয়া পরিহাস করে।
 কুরআন অস্বীকার করা ও কুরআন লইয়া পরিহাস করার অপরাধে তাহাদিগকে লাঞ্ৰনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই প্রসংগে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন, শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে পারে এই আশংকায় কুরআন লইয়া শর্রুর দেশে সফর করিতে হুযূর (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর কিয়ামত দিবসের শাস্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ
 অপরাধী তাহারা কিয়ামতের দিবসে দোযvে প্রবেশ করিবে।
 আসিবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদ বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

钅 আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগকে বন্ধু বানাইয়াছে তাহারাও নয় অর্থাৎ তাহারাও কোন উপকারে আসিবে না।

 জন্য হিদায়াত ও পথ প্রদর্শক।

信 याহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

#  

$$
\begin{aligned}
& \text { - وِذْ }
\end{aligned}
$$



 رَبِبْمُ تُرَجُعُوُنَ




 নিদর্শন।






 করিচ্ছেছে। ।


উহাতে নৌयান চলাচল করিতে পারে। বষ্হুত নৌयান বহন করিবার জন্য আল্লাহৃই সয়দ্রককে নির্দেশ দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিতে পার।

অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিতিন্ন উপার্জন ক্ষেত্রে ভ্যে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার, সেই জন্য আল্লাহ্ ত'আলা সমুদ্রকে তোমাদিগের কন্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন।
 তোমরা দূর-দুরান্ত হইতে অর্জিত কন্যাণ ও অনুগহের জন্য আল্নাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

 করিয়াছেন जর্থাৎ চন্দ্র, সূর্य, গ্রহ, নক্ষত্,, পাহাড়-পর্বত, নদী-নানা ইত্যাদি যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সব কিছু অনু্রহ করিয়া আল্gাহ্ ত'আলাই আমাদিপের কল্যাণে নিয্যোজিত রাথিয়াছেন।
 আকাশমత্ীী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু একর্মাত্র অল্লাহ্র দেওয়া। ইহাতে অন্য কাহারো অংশীদারীত্ণ নাই, কেট ইহাতে শরীক নয়। বেমন আল্লাহ্ অ'অানা বলিয়াছেন :


তোমরা বেই সব নিয়ামত ভোগ কর উহা আল্নাহ্র পক্র হইতে। আর যখন তোমাদিগকে কোন অমগল স্পর্শ করে তখন তোমরা ঢাঁারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর।

‘তিনি তোমাদের কন্যাণণ নিল্যোজিত করিয়াছেন আকাশমওলী ও পৃথিবীর সমস্ত
 হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : দুনিয়ার প্রতিটি বষ্ঠুই আল্লাহ হইতে প্রাপ।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) আবূ আরাকা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ আরাকা (র) বলেন, এক ব্যক্তি আদ্দুল্নাহ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্ধাহ্ ত'আলা সৃষ্ট বশ্হুকে কিসের দ্মারা সৃষ্টি করিয়াছছন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আলো, আఆন, অধ্ধকার ও মাটি দ্বারা। আদ্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আব্দুল্নাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপার্র জিজ্ঞাসা করো। ফনে লোকটি ইব্ন

আব্বাস（রা）－এর নিকট গিয়া তাঁহাকে জিষ্ঞাসা করিলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। ইব্ন আব্বাস（রা）বলিলেন，তুমি আবার ইব্ন উমর（রা）－এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করো বে，আল্নাহ্ এসব কিছू কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন？লোকটি আবার গিয়া
准 তিনি নভোমণ্ণ ও ভূমণ্ণলের সব কিছুই তোমাদের উপকারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। নিচ্য় ইহাত্রেচিত্তাশীনদদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। এই হাদীসটি গরীী ইহাতে আনুকা কथা রহিয়াহে।

侵 যেন ক্ম্যা করে উহাদিগকে，যাহারা আাল্লাহ্র দিবসগ্ণলির প্রত্যাশা করে না।

অর্থাৎ হে রসূল，আপনি মু’মিনদিগক্ বনিয়া দিন বে，তাহারা যেন কাফিরদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তাহাদিগের নির্যাতনে לৈর্যবারণ করে।

ইসলাম্মর প্রাथমিক যুগে কাফিন－মুশরিক ও আহনে কিতাবদের নির্যাতনেে ৃধ্য্যধারণ কর্রিবার জন্য মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্ু পরবর্তীতে यখन তাহারা অবাধ্যতা ও জুনুম－নির্যাতনে সীমালংঘন কর্রিয়া ক্টেনে এবং তাহাদের ধৃষ্তা চরমে উঠে，তখন মুসলমানদিগকে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। ইবৃন আব্বাস
 আল্লাহ্র দিবসఆলির জাশা রাথে না－এই আা়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ（র）বলেন， এই আয়াতের অর্থ হইন，তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করিতে পারিবে না।
 কৃতকর্ম্ম্র প্রতিদান দিবেন। অর্থাৎ মু’মিনগণ যদি কাফির্木দিগকে দুনিয়াতে ক্কমা কর্রিয়া দেয়，তাহা হইলে আল্মাহ্ ত｜‘আলা পরকালে তাহাদিগকে তাহাদিগের অপকর্মের প্রতিদান দিবেন।

এই থ্রসংগে আল্লাহ্ ত＇আালা বলিয়াছেন ：


यে সeকর্ম করে সে ঢাহার কল্যাণের জনাই উহা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করিলে উহার প্রতিফল সে－ই ভোগ করিবে। অতঃপর তোমরা তোমাদর প্রতিপালকের্র নিকট প্রত্যাবর্তিত ইইবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট টপস্থিত হইবে। অতঃপ্র তোমাদের যাবতীয় কর্ম তাহার সশ্যূvে পেশ করা হইবে র্র্ আল্লাহ্ ত＇আলা তোমাদের ভাল－মদ্দ সব ধরন্নে কাজের প্রত্দিন দিবেন। আল্মাহ্ সর্বষ্ঞ।

## 

 (IV)




 O (Y.)
১৬. আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্ত্হ কর্রিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবন্নেপকর্রণ দিয়াছিনাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্পজগত্তে উপর।
১৭. উহাদিগকে সুস্পষ্ট'প্রমাণ দান কর্রিয়াছিলাম দীन সস্পক্ক। উহাদিগের নিকট आসিবার পরও উহারা ঔখু পরুপ্পর বিদ্দেষবশত বির্রেধিতা কর্রিয়াছিন, উহারা বে বিষয়ে মতবির্রোধ কর্নিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়েরে ফয়েসালা কর্রিয়া দিবেন।

১b. ইহার পর জমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশ্শে বিধানের উপর; সুত্রাং তুমি উহার অনুসর্রণ কর, অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও ना।
১৯. আাল্লাহ্র মোকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না, জানিমরা একে অপর্রের বক্ধু আর আা্লাহ ঢো মুত্তাকীদদ্র বন্গু।
২০. এই কুর্রজান মানবজাতির জন্য সুশ্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।

তাফসীর ঃ কিতাব অবতীর্ণ করিয়া, র্রাসূল পাঠাইয়া এবং রাজত্ দাiান করিয়া আল্লাহ্ ত'আালা বনী ইসরাঋলদিগের প্রতি বে অনুগ্রহ করিয়াছ্ন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন :

‘আমি বনী ইসরাউলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিিাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিনাম।' এই আয়াতে উত্তম জীবনোপপকরণ দ্বারা রকমারী খাদ্য
 তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ দিয়াছিলাম বিপ্ববাসীর উপ্পর।

অর্থাৎ তৎকানীন বিশ্ববাসীর উপর আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ণ দান করিয়াছিনাম
 সত্যত সশ্পর্কে। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়াছি। ফলে তাহাদিগের মাভে অকাট্য দনীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্ুু সুশ্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরস্পর বিদ্দেষবশত তাহারা মতবিরোধ করিয়াছে।

উহারা বে বিষয়ে মতবিরোধ করিত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিবসে সে বিষয়ে ফয়্যসালা কর্রিয়া দিবেন।

जর্থাৎ হে মুহাম্যদ! নিচ্চয় আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন সত্য-মিথ্যা ও হকবাতিলের মাঝে ন্যায় সপ্পতভাবে মীমাংসা করিয়া দিবেন।

এই আয়াত দ্বারা উম্মতে মোহাম্ীীয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে বে, তাহারা যেন তাহাদের আদর্শ ও নীতি হইতে সরিয়া ইয়াহুদ ও নাসারাদের অনুসরণ না করে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ ত'অনা বলিয়াছেন :

为 প্রতিষ্ঠিত কর্রিয়াছি দীনের বিশিষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর।

जর্ধাৎ তোমার এক অদ্দিতীয় প্রতিপানকের পক্ক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ কর্যিয়া চল এবং কাফির্র মুশরিকদিগকে উপেক্ন করিয়া চল। অতঃপর আা্লাহ্ ত।আলা বলিয়াছছেন ঃ

‘এবং তুমি অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। আল্লাহ্র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু।’

অর্থাৎ তাাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব তাহাদিগকে কোন উপকার করিবে না। বস্তুত তাহারা নিজেদের ক্ষতি আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করিতেছে না।


আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া আনেন আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাগুত বা শয়তান। শয়তান তাহাদিগকে আলোর পথ হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। অতঃপর আল্মাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ
. 'ইহা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দनীল।’ অর্থাৎ আলকুরর্র মানবজাত্তির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।
 রহমতস্বর্দপ।

## (1)




## 



## 

२১. দুষ্ঠৃতিকারীরা কি মনে করে বে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? উহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!
২২. আল্লাহ আকাশমঙ্লী ও পৃথিবী সৃষ্টি কর্রিয়াছেন যथাযথভাবে এবং যাহাত্ প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মনুযায়ী ফল পাইতে পার্রে আর তাহাদিগের প্রতি জ্নুম কর্যা হইবে না।
২৩. पूমি কি নক্ষ্য কর্রিয়াছ তাহাকে, ব্যে তাহার থেয়ান খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? आল্লাহ জানিয়া-ษনিয়াই উহাকে বিল্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হ্রদয় মোহর কর্রিয়া দিয়াছছন এবং উহার চক্ুুর উপর রাখিয়াছেন আাবরণ। অতএব, কে তাহাকে পথ-নির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

তাফসীর ः जাল্লাহ্ ত'অালা বলেন, মু'মিন ও কাফির্রণ সমান হয় না। যেমন আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :
‘দোযখবাসীগণ এবং বেহেশত্বাসীগণ সমান হয় না। বেহেশ্ত্বাসীরাই সফল্নকাম।’


जর্থাৎ যাহারা দুষ্ষর্য করিয়াছে এবং উহা অর্জন করিয়াছে তাহারা কি মনে করে ن্ i为, जाমि जीবन ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহার্দিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অর্থাৎ আমি দৃষৃতিকারী ও সৎকর্মশীনদিগকে দুনিয়া ও আখির্যাতে সমান গণ্য করিব না।
 যাহা ধারণা করিয়াছে উহা খুবই মন্দ। ইহকাল ও পরকলে সৎ ও অসৎ লোকদিগকে সমান সাব্যস্ত করা অব্যৗক্তিক বनিয়া বিবেচিত। হাফিজ.আবূ ইয়ালা (র) ইয়াযিদ ইব্ন মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ ইব্ন মান্ছাদ (র) আবূ যর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ ত‘আলা তাহার দীনকে চারটি স্তষ্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্রিয়াছছন। বেই ব্যক্তি উহা হইতে দূরে সর্যিয়া যাইবে এবং তদানুযায়ী আমল করিবে না কিয়ামতের দিন সে ফাসিকর্ণপে আল্মাহ্র সাথে সাক্ষৎৎ করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, আবূ যর! সেই স্ঠ চারটি কি? বলিলেন, 'হালানকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা, আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন উহাকে হারাম জানা, আল্লাহ্ যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন যথাযথতবে তাহা পালন করা এবং যাহা করিতে নিম্বে করিয়াছেন তাহা ইইতে বিরত থাকা।

নবী করীম (সা) বলিয়াছছন, বাবুলবৃক্ হইতে বেমন আাুর ফলের আশা করা যায় না, তেমনি ওনাহগার ও অসৎ লোকেরা নেককারদের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। এই হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

সীরাতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকে উল্লেখ করা ইইয়াছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি প্রস্তরের সময় একটি পাথর পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লিখা ছিল, ‘তোমরা মন্দ কাজ কর আর সওয়াবের আশা কর, ইহা ঠিক কন্টকযুক্ত বৃক্ষ হইতে আগুর পাওয়ার আশা করার নামান্তর।’

তাবারানী (র) মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, তামীমদারী (র) এক রাতে সকাল পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাতে বারংবার এই আয়াতটি

 ‘‘রিব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে?

তাই আল্লাহ্ তা"আলা বলিয়াছেন :
 যথাযথলাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।
 তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে। আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :
 খেয়াল-খুশীকে ‘নিজ ইলাহ বানাইয়াছে?’ অর্থাৎ এমন লোকও রহিয়াছে যে, যাহা মনে চায় তাহাই করিয়া থাকে আর যাহা করিতে প্রবৃত্তি চায় না তাহা বর্জন করিয়া চলে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে।

মুতাজিলাদের মতে ভাল মন্দ দুইটিই বিবেক-নির্ভর বস্তু। অর্থাৎ যুক্তি যাহা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত দিবে উহাই ভাল আর যুক্তি যাহা মন্দ বলিয়া সাব্যস্ত করিবে উহাই মন্দ। এই আয়াতটি তাহাদের মতবাদকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যাহা মনে চায় তাহারা তাহারই উপাসনা গুরু করিয়া দেয়।
 করিয়াছেন। এই আয়াতটির দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, তাহারা যে বিভ্রান্ত হওয়ার উপযুক্ত ইহা জানিয়াই আল্লাহ্ তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাহার নিকট ইল্ম আসার পর এবং প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে বিঙ্রান্ত করিয়াছেন। উল্লেে্য, দ্বিতীয় অর্থে প্রথম অর্থটিও পাওয়া যায় কিন্তু প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না।

आল্লাহ উহার কর্ণ ও रुमয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহ্হার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ।

অর্থাৎ সে কল্যাণকর কোন কথা ত্নিতে পায় না, হিদায়াতের কোন কথাই বুঝিতে পারে না, সত্যকে উপল⿸্ধি করিবার জন্য কোন প্রমাণ চোথে দেখে না। তাই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন :
 দান করিবে? যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন কেহ তাহাকে হিদায়াত দান করিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় ছাড়িয়া দেন এবং তাহারা উদ্ভান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।


 قَالُوا ا شُتُوا بِإِبَأِنَأرْنَ


२8, উহার্রা বলে, ‘একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই এামাদিগকে ঞ্ধংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদিগেন কোন জ্ঞান নাই, উহারা ঢো কেবল মনগড়া কथা বলে।
২৫. উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদিগের কোন যুক্তি থাকে না, কেবন এই উত্তি ছাড়া শে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদিতের পৃর্বপুর্পস্ষদিগকে উপস্থিত কর।
২৬. বল আল্লাহই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু घটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।

তাফসীর ঃ কাফির বস্তুবাদী সম্প্রদায় ও তাহাদের সমমনা মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন,
 জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মর্রি ও বাঁাচি। অর্থাৎ দুনিয়াই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা কতক লোক মরিয়া যাই ও কতক বাঁচিয়া থাকি। পুনরুখান বা কিয়ামত বলিতে কিছূই নাই।

বস্তুবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের আকীদাও ইহাই। ফালাসিফাদের মধ্যে যাহারা বস্তুবাদী এবং ঘুর্ণায়মান যুগের বিশ্বাসী ছিল তাহারা স্রষ্ঠাকেও অস্বীকার করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর কানের একটি পরিক্রমা সমাপ্ত হয় এবং প্রতিটি বস্তু তার আসল অবস্থাতে ফিরিয়া আসে। মূলত ইহারা مــقل (যুক্তি) লইয়া অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া 'نَ


আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন : ঃ ব্যাপারে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

অর্থাৎ তাহাদের মতের সপক্ষে তাহাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই। তাহারা কেবল ধারণা প্রসূত কথা বলে।

বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (র) বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ বলেন, ‘বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তাহারা কালকে গালি দেয় অথচ প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতা আমারই হাতে। রাতদিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' অন্য বর্ণনায় আছে لَتسُُبُوْا ’'তোমরা কালকে গালি দিও না। কারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই কালের সৃষ্টিকর্তা’’ ইব্ন জারীর (র) .... আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ ছরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলেছেন, জাহেলী যুগ্গে লোকেরা বলিত যে, রাত আর দিবসই তো আমাদেরকে ধ্ণংস করে এবং উহাই আমাদেরকে বাঁচাইয়া রাথে ও মৃত্যু দান করে। তাই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলিয়াছেন 'وتَالُوْا مَاهـى الآَحَيَاتُنَا الـُنْــــــا আর তাহারা বলে বে, দুনিয়াই আমাদের জীবন আবার তাহারা কালকে গালি

 প্রকৃত কালের সৃষ্টিকর্ত। আমার হাতেই সর্বময় ক্রশা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি! ইবন আবূ হাতিম (র) ইবৃন উআইনা (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর তিন আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ব্, আল্লাহ ত'আলা বলিয়াছছন, ‘বনী আদম কানকে গালি দেয়, প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্ত। রাত-দিন আমারই হাতে। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস বিন ইয়াयীদের হাদীস থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) .... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন বে, রাসূনুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'অাল্লাহ ত'অালা বনিতেছেন ঃ আমি আমার বান্দার নিকট কর্জ চাহিয়াছি কিন্ুু সে আযাকে তাহা দেয় নাই এবং এই বলিয়া আমাকে গালি দিয়াছে যে, হায়রে কান! প্রকৃতপক্ষে আমিই কান সৃষ্টিকারী।’

 ‘কান’কে গালি দিত। তাহারা মনে করিত যে, কাল-ই তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। অথচ বিপদ দেওয়ার মলিক একমাত্র আল্øাহ্। আল্লাহ্ই মানুষকে বিপদাপদ দিয়া থাকেন। সুতরাং কাল বা ‘দাহৃর’কে গালি দেওয়া আল্লাহ্কে গালি দেওয়ারই নামান্তর। এই কারণণই আল্লাহ্ ত'আানা কানকে গালি দিতে নিষেধ কর্রিয়াছেন। ইহা আয়াত্র সর্ব্রাত্যম ব্যাখ্যা। আল্ধাহ্ সর্বఱ্ঞ।

ইব্ন হাজম ও তাঁহার অনুসারী জাহেরিয়াদ匕র মতে ' ইহ তাহাদের ভুন ধারণা।

 সত্য প্রকাশ পায় এবং বলা হয় বে, আাল্পাহ্ তাআলা মৃত্যুর পর নিষ্চিছৃ হইয়া যাওয়া দেহত্ণলিকে পুনরায় আকৃতি দান করিতে সক্ষম;

目 তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদদর পূর্ব পুরুপ্যদিগকেে উপস্থিত কর।

जর্থাৎ তোমরা যাহা বল উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বেসব পূর্বপুরু্বরা মর্যিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দাও।

आन्वाহ् ত'আना বनिয়াছেন : $\circ$ ْ তোমাদিগের জীবন দান কর্রেন ও তোমাদিপের মৃত্যু ঘটান।

অর্থাৎ বেমন তোমরা প্রত্যক করিত্তেছ বে, অাল্লাহ্ তোমাদিগকে অনস্তিত্ হইতে বাহির করিয়া অস্তিত্ দান করিয়াছেন।

‘তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র সাথ্ কুফরী কর। অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকক জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। অতঃপর आবার তোমাদিগকে তিনি জীবন দান করিবেন।’

जর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সকক্ষ হইইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইবেন।
 কর্রেন, অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার জন্য অধিক সरজ!

准 কিয়াম্মত্রের দিন একত্রিত কর্রিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।’ অর্থাৎ তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে একত্রিত করা হইবে, দুনিয়ায় পুনর্বার প্রেরণ করা হইবে না। পুর্ব পুরুশ্ষদিগকে উপস্থিত করিবার দাবী নিতান্তই অনর্থক। কারণ দুনিয়া হইন কর্মস্থল আর প্রতিদানের জায়গা ইইল পরকাল, কিয়ামতের দিন। দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষকেই পরকালের প্রস্ুুতির জন্য সুযোগ দেఆয়া হয়। সুতরাং অজ্ঞতাবশত আখিরাতকে ভুলিয়া যাওয়া দুর্তাপ্যের ব্যাপার।
 পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর, यদি" তোমরা সত্যবাদী ইও।’ ইহা নিতাত্তই অবৌক্তিক कथा।
 করিবেন সমাবেশ দিবসে।

 জনাই অপেক্ষ করিত্তেছ

 "সन्দ̆र नाই।
 এইজনাই তাহারা পুনরুথানকে অস্বীকার করে এবং ন্মিচিহৃ হইয়া যাওয়া দেহ্ণলি জীবিত হওয়াকে অসস্ভব মনে করে।
 সুদৃর মনে করে আর আমরা উহাকে নিকটে দেখিতিছি।

O الْبُطلِّوُنَ


२৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরইই; বেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ততি্্রস্ত,
২৮. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার দিকে আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।
২৯. ‘এই আমার লিপি, ইহা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা यাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।’

তাফসীর ঃ আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশশমত্তলী ও পৃথিবীর মালিক, ইহকাল ও পরকালে তিনিই আকাশ ও যমীনের শাসনকর্তা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

祭 মিথ্যাশ্রয়ী (সা)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবनী ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণাদিকে. অস্বীকার করে কিয়ামতের দিন তাহারা ক্ষত্ণিস্ত হইবে।

ইব্ন আবূ হাত্মি (ন) বলেন, সুফিয়ান ছওরী (রা) একদা মদীনা শরীফফে আগমন করিয়া ঔনিতে পাইলেন বে, মায়াফের্রী (র) এমন কথা-বার্তা বলেন যাহা ऊনিয়া লোকেরা হালেন। ফলে তিনি তাঁহাকে বনিলেন : ওহে শায়খ! आপনি কি জানেন না यে, এমন একদিন आসিবে বেদিন বাতিলরা ক্ষত্ঘিস্ত হইবে ? সুফিয়ান ছওরী (রা)-এর এই ক্থায় মায়াফেরী (র) খুবই প্রতাবিত হইলেন। তিনি মৃহ্যু পর্যন্ত এই মূन्गयবান উপদেশটি ভুলেন নাই। जতঃপর আা্লাহ্ ত‘‘ালা বলেন :
 কিয়ামর্তের দি́ন প্রতিটি মানুষই ভয়ে নতজানু হইয়া পড়িবে। এই অবস্থা তখন হইবে যখন জাহনন্নামকে সশ্মুখে উপস্থিত করা হইবে। এমনকি খলীনুল্লাহ্ ইবরাহীম (অা) ও द্রহহ্মাহ্ ঈসা (অ) বিহ্নল চিত্তে নাফসী নাফসী বলিতে থাকিবেন। তাহারা স্পষ্ট বলিয়া দিবেন বে, ‘হে আল্লাহ্! আজ আমরা নিজের মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না।’ হযরত ঈসা (আ) বनिবেন, 'আল্লাহ্ আমি আজ তোমার নিকট স্নেহময়ী জনनী মরিয়ম (আ)-এর জন্যাও কিছু চাই না, তুমি কেবন আমাকে বাচাও।'
 বনেন ঃ" "প্রতিটি মানুষ সেই দিন হাঁট গাড়িয়া নত হইয়া থাকিবে।" ইকব্রিমা (রা) বলেন ঃ "প্রতিটি উথ্থত কিয়ামতের ময়দানে পৃথক পৃথক অবস্থান করিবে।" প্রথম ব্যাথ্যাট্টিই অধিক উত্ত।

ইবุন আবূ হাতিম (র) ..... আাদ্লুলাহ বিন বাবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্মাহ্ ইব্ন বাবাহ (র) বলেন বে, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি যেন তোমাদিগকে দোযখের নিকট নতজানু অবস্থা় দেথিতে পাইতেছি।" ইসমাঈল ইব্ন আবূ কাফি’ (র) ..... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। আবূ হরায়া (রা) বলেन ঃ নবী করীম (সা) একটি হাদীসাংশ্ বলিয়াছছন ঃ অতঃপর লোকেরা পৃথক

 তাহার ‘কিত্তাবের দিকে আজান করা হইবে।’ আয়াত দ্মারা এই কথাটিই বুঝানো হইয়াছে। এই হাদীলে আয়াতটির উভয় ব্যাখ্যার মিলন ঘটানো হইয়াছে। দুই ব্যাখ্যার মাবে কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ্ সর্বষ্ট।


 ও সাক্ষীদাতগণকে উপস্থিত করা হইবে।
 তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে তোমাদ্গের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেওয়া ইইંবে। অন্যত্র বলা ইইয়াছে :


সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কি অগ্গে পাঠাইয়াছে এবং কি পশ্চাতে পাঠাইয়াছে । বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :
 সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ এই আমলনামা তোমাদিগের আমলসমূহ হুবহু উপস্থিত করিবে। এতটুকুও কম-বেশি করা ইইবে না।

যেমন আল্নাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

আমলনামা সম্মুখে রাখা হইবে। উহাতে যাহা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া অপরাধীরা ভীত-সন্ত্তস্ত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, হায় আফসোস! ইহা আমার কেমন গ্রন্থ? ছোট বড় কোন কিছ্ইই তো না লিখিয়া ছাড়ে নাই। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা উপস্থিত পাইবে। আর তোমার প্রভু কাহারো উপর জুলুম করেন না।
 করিতাম।' অর্থাৎ তোমাদের সমুদয় কর্ম নলিখিয়া রাখার জন্য আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ফেরেশতারা মানুষের যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া উহা নিয়া আসমানে আরোহণ করেন। অতঃপর আকাশে আমল বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সেই আমলনামাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে লিখে লওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রাখা আমলনামার সাথে মিলাইয়া নেন। দুই আমলনামার মধ্যে একটি অক্ষরও কম-বেশী হয় না। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) آنَ
 করেন।


#  











৩०. यাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদি়েগের খ্রিপালক তাহাদিগকক দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফন্য।
৩১. পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।’
৩২. যথন বলা হয়, ‘আল্লাহুর প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত— ইহাতে কোন সন্দ্রে নাই’; তখন তোমরা বলিয়া থাক, ‘আমরা জানি না কিয়ামত কি; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নহি।’
৩৩. উহাদিগের মন্দ কর্মশ্তলি উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং यাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।
৩৪. আর বলা হইবে, ‘আজ আমি তোমাদিগকে বিস্থৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদিগের আশ্রয়স্থল হইবে জা.হান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।
৩৫. ‘ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।’. সুতরাং সেই দিন উহাদিগকে জাহান্নাম ইইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্র সন্ত্রুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইবে না।
৩৬. প্রশংসা আল্লাহ্রই, यিনি আকাশমণ্ডনীর প্রতিপালক, পৃথিবীরপ্রতিপালক, জগত্সমূহের প্রতিপালক।
৩৭. আকাশমণলী ও পৃথিবীতে গৌরবব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় -

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ত‘আলা সৃষ্টির মাঝে যে ফয়সালা করিবেন সে স़ম্পর্ক তিনি বলিতেছেন, আনে ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ য়াহাদিগের অর্ত্তরসমূহ বিশ্বাস্স স্থাপন করিয়াছে এবং



এইখানে রহমত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্নাহ্ তা‘আলা জান্নাতকে বলিলেন, "তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুপ্রহ করি।"
 অতঃপর আল্নাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :
‘পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদে'র নিকট কি -আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে ।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে ধমকস্বর্রপ বলা হইইবে যে, তোমাদের নিকট কি আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করা হয় নাই ? কিন্তু তোমরা তাহার অনুসরণের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে, উহা শ্রবণ না করিয়া মুখ্খ ফিরাইয়া নিয়াছিলে, কাজে কর্মে তোমরা ছিলে অপরাধী, পাপী আর অন্তর ছিল তোমাদের মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

যখন বলা হয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি তো সত্য। আর কিয়ামত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ মু’মিনরা যখন তোমাদিগকে বলে যে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।
 কি। অর্থাৎ কিয়ামত্ত সম্পর্কে আমাদিগের কোন.জ্ঞান নাই।

 আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত নহি।

অতঃপর আল্মাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ
 হইয়া পড়িরেবে। অর্থাৎ মন্দ কাজের শাস্তি তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।
 তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে। অর্থাৎ যে আযাব ও শাস্তি লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রিপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।
 অর্থাৎ দোযখের আগুনে আমি তোমাদিগের সাথে ভুলিয়া যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিব।
 বিস্মৃত হইয়াছিলে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিশ্বাস না করার কারণে তোমরা উহার জন্য কোন আমল কর নাই।
 তোমাদের কোন সাহাय্যকারী থাকিবে না।

সহীহ হাদীসে রহিয়াছে বে, কিয়ামতের দিন আল্নাহ্ ত'আলা কোন কোন বান্দাকে বলিবেন; আমি কি তোমকে সন্তান-সন্ততি দেই নাই ? আমি কি তোমাকে সম্মান দেই নাই ? আমি কি ঘোড়া ও উট্টে তোমার অনুগত করিয়া দেই নাই ? আমি কি তোমকে স্বধধীনত দেই নাই ইচ্ঘনুুযায়ী জীবন যাপন করিতত এবং নিয়ামতরাজি ভোগ করিতে ? বান্দা বলিবে, शશ, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি কি আমার সাক্ষাৎকারকে বিশ্বাস করিতে না? বান্দা বলিবে, না, আমি উহাকে বিশ্বাস করিতাম না। অতঃপর আল্gাহ্ বলিবেন, আমি আজ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব। যেমন তুমি আমকে ভুলিয়াছিলে।
 বে, তোমরা আল্ধাহ্র নিদর্শনাবनীকে বিদ্র্রপ কর্রিয়াছিনে। जর্শাৎ তোমদিগকে এমন শাঙ্তি এইজন্য দিলাম বে, তোমরা আল্कাহহর প্রমাণাদিকে অস্ধীকার করিতে এবং উহা নইয়া হাসি-তামাশা করিতে।
 অর্থাৎ পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। ফলে তোমরা দুনিয়া লইয়াই নিশ্চিত রহহিয়াছ। পরিণাম্ম তোমরা ক্প্গিন্তদের অন্তর্ভুক্ হইয়া গিয়াছ।
 হইতে বাহির করা হইবে না। অর্থৎ সেদিন তাহাদিগেকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে না।
 ইইবে না। অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে সত্তুধ্টি তলব করা হইবে না বরং কোন প্রকার হিসাব বা নিদ্দাবাদ ছড়াই তাহাদিগকে দোयখে নিক্ষেপ করা হইবে। বেমন একদল লোক হিসাব-কিতাব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

মু’মিন ও কাফিরদের ফ্য়সালা সম্পর্কে আলোচন্না করার পর আাল্লাহ্ তা‘আলা বनिয়াছেন : ও পৃথিবীর প্রতিপালক। অর্बাৎ আকাশমজ্গনী ও পৃথিবী এবং তন্ম্যসস্থ সমুদয় বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তাআানার জন্য সকল প্রশংসা।
 আকাশম্ভ্লী ও পৃথিবীর গৌরব তাঁহারই ।
 প্রতিটি বষ্তুই তাঁার সশ্মুখে বিনয়াবনত এবং তাহারই মুথাপেক্ষ।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, "'মর্যাদা আমার ভূষণ, অহংকার আমার চাদর। অতএব যে ব্যক্তি আমার চাদর লইয়া আমার সাথে টানাহেঁচড়া করিবে আমি তাহাকে আমার দোযখে স্থান দিব।"

ইমাম মুসলিম (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মহানবী (সা) হইতে এই হাদীসটি হুবহ বর্ণনা করিয়াছেন।
 না এবং কেহ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।
 তাকদীরের্র একটি বর্ণও প্রজ্ঞামুক্ত নহে।

र凶 শ भाরা<br>সূরা আহ्रকग<br>v® আয়াত, 8 रুबু, मকী<br><br>দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

$$
1
$$


(Y)


مْنَ عِلْمٍ



# O (7) و́l ( ) 

১. शा-মীম,
২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর।
৩. আকাশমণ্ীলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি यथাयথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।
8. বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্গীতত উহ্হাদিগের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরস্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা. তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর— यদি তোমরা সত্যবাদী হও।’
৫. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক রিত্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না ? এবং এইগুলি উহাদিগের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।
৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন ঐকুলি হইবে উহাদিগের শক্রু এবং ঐগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

- তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। এবং তিনি নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির কথা বর্ণনা করিতেছেন, যাহার বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নহে। এবং তিনি কথা•ও কাজে অত্তন্ত প্রজ্ঞাময় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

## 

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কোন কিছুই आंমি অনর্থক বা অন্যায়ভাবে সৃষ্টি করি নাই।
 উহাদিগের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুকে আমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। উহার এক মুহ্র্ত পূর্বেও উহা ধ্ণংস হইবে না এবং এক মুহুর্ত পরও টিকিয়া থাকিবে না।
 করা হইয়াছে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

অর্থাৎ আল্লাহূর রাসূন হইতে, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব হইতে, আল্নাহর নিদর্শনাবनী ও ভে সব বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যাহারা বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে এবং মুখ ফিরাইয়া নয়, তাহারা অচিরেই বুঝিতে পার্রিবে বে, তাহারা নিজেদের জন্য कि হ্মতি আর অকন্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছছ।
 অন্যদ্রের ঊপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে বনিয়া দিন বে,
 যাহাদিগকে ডাক তাহ্হাদিগ্গে ক্থা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও।

অর্থাৎ তোমরা আল্নাহ ব্যতীত অন্য যাহাদিগের পূজা করিত্তে যাহাদিগকে ডাকিত্ছে এবং যাহাদিগের ইবাদত কর্তিতেছ, তাহারা পৃথিবীর কোন্ বযুুট সৃষ্টি করিয়াছে? অর্থাৎ পৃথিবীর এমন একটি স্থান দেখাইয়া দাও যাহা তাহারা সৃষ্টি কর্রিয়াছে।
 র্রহিয়াছে কি?

जর্থাৎ আকাশমతনী ও পৃথিবীর কোথাও তাহাদিগের অং্শীদারিত্ত নাই। তাহারা একটি বালুকণারও মালিক নয়। আল্ধাহই সব কিছুরই সৃষ্টিকর্ত তিনিই ইহার একমাত্র মানিক। রাজত্ব আর কর্ত্তৃ রকমাত্র ঢাঁহারই হাতে। সুত্রাং কেন্ন তাঁহার সাথে শরীক স্থাপন কর? কেন অন্যদের পূজা কর? তোমাদিগকক ইহা কে শিখায়াইয়াছে? বস্তুত আল্gাহ তাহাদিগকে উহা কর্রিতে বলেন নাই, উহা কোন বিবেকবানের শিক্ষাও নয়। উহা তাহাদেরই মনগড়া। তাই আাল্øাহ্ তায়ানা বনিয়াছেন :
 অর্থাৎ পৃর্ববর্তী নর্বীগণণ্ণর উপর নাযিলকৃত কোন কিতবে यদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা করার সপক্ষে কোন দনলীল থাকে ঢাহা হইলে ঢোমরা উহা আমাদের সামনে পেশ কর।
 কোন সুশ্পষ্ট প্রমাণ थাকিলে উহাও পেশ কর।

إنْ كُنْتُمْ سُدتِبْنْ আকনী (যুক্তিপত) কিংবা নকন্নী (উক্তিগত) কোন প্রমাণ নেই।
 কোন সহীহ ইলম थাকিিলে উহা পেশ কর।
ইবাল কাছীর ১০ম থ'জ-২৬

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইন, তোমরা এমন ব্যক্তিকে পেশ কর যিনি পূর্ববর্তীদের ইলমের উত্তরসূরী।

আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হৃইল, তোমরা এই বিষয়ে কোন একটি দলিল পেশ কর।

ইমাম আহমদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ তোমরা কোন ইলমী লিপি পেশ কর।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমার জানা মতে, হাদীসটি মারফূ রূপে অর্থাৎ রাসূলল্লাহ (সা)-ই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ পূর্ববর্তীদের রাখিয়া যাওয়া অবশিষ্ট ইল্ম।

হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল গবেষণালব্ধ জ্ঞান যাহা বাহির করা হয়।
ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াত দ্বারা ইলমী লিপি উদ্দেশ্য।

কাতাদা (র)-এর মতে বিশেষ কোন ইলম উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাত্তলি প্রায় একই অর্থবোধক। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই ব্যাখ্যাগুলি উহার সমর্থন করে। ইবনে জারীর (র)-ও উহাই পছন্দ করিয়াছেন।


সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছ্ুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহার ডাকে সাড়া দিবে না এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

অর্থাৎ যাহারা আল্মাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাদিগকে ডাকে এবং তাহাদিথের নিকট প্রার্থনা করে, যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ডাকে সাড়া দিতে তাহারা সক্ষম হইবে না, তাহারা या বলে তাহা সম্পর্কে উহারা উদাসীন, উহাদিগের না আছে শ্রবণশক্তি, না আছে দেখিবার শক্তি, না আছে ধরিবার শক্তি। কারণ উহারা নির্জীব পাথর ও জড় পদার্থ বৈ নয় । ঢাহাদিগের চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কেহ নাই।

যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন এইগুলি হইবে উহাদিগের শক্রু। এইগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :
 عَحَيْهِمْ ْــداً
তাহারা আল্নাহ ব্যতীত অন্যদিগক্কে ইলাহ্ বানাইয়াছে যাহাতে উহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হয়। কখনও না, অবশ্যই উহারা তাহাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের মুহূর্তে উপাস্যরা উপাসকদের সাথে বিপ্বাসঘাতকতা করিবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) ‘তাহার উদ্মতদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ



তোমরা আল্ধাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।


 وَهوَ الُغْفُوُرُ الرَّحِّمُرْ
(

৭. যখন উহাদিগের নিকট আামার সুশ্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদিগের্ নিকর্ট সত্য. উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, ‘ইহা তো সুস্পষ্ট याদ!!'
৮. উহারা কি তবে বলে যে, 'সে ইহা উদ্ডাবন করিয়াছে।' বল, 'यদি আমি ইহা উদ্ডাবন কর্যিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কিছ্রতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে বিষয়ে আল্লাহু সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।'
৯. বল, ‘आমি তো প্রথম রসূন নহি। আমি জানি না আমার ও তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী হয় কেবল তাহারই অनুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট' সতর্ককারী মাত্র।'

তাফসীর ঃ মুশরিকদের অবাধ্যতা ও কুফরীর কথা উল্লেখ-করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন যে, যখন তাহাদিগকে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতে পাঠ করিয়া ওনানো হয়, তখन তাহারা বলে, 'نَّ

অর্থাৎ মিথ্যাচারিতা, অপবাদ ভ্রষ্টতা আর কুফরী তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাই তাহারা বলে, ইহা সুস্পষ্ট যাদু ؟ উদ্জাবন করিয়াছে?

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) এই কুরআনকে নিজের থেকে উদ্জাবন করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহারা. বলে।। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন :

তুমি বল, 'যদি আমি উহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।'

অর্থাৎ হে নবী, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআনকে নিজ হইতে উদ্ডাবন করিয়া লইয়া থাকি, আমি যদি আাল্নাহর সত্য নবী না হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই মিথ্যা ও অপবাদের জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। পৃথিবীর কেহ আমাকে সেই শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরাও না অন্য কেহও না। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলিয়াছেন,


বল, আল্পাহর শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন আা্রয় আমি পাইব না। কেবল আল্লাহর পক্ক ইইতে পৌৗান এবং তাঁার বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে।

আল্লাহ্ ত'আनা অনাত্র বनিয়াহ্ছে :


সে यদি আমার নাম্ম কোন কথা রচনা করিয়া লইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্ঘারা ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহারা জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই বে, তাহাকে রষ্ষা করিতে পারে।

এই বিষয়ে আল্লাহ্ ত‘আলা এইহ্হানে বলিয়াছেন :


आপনি বলিয়া দিন यে, 'আমি यদি উহা গড়িয়া নিয়া থাকি তাহা হইলে তো তোমরা আল্লাহর শাস্তি ইইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা ভেই বিষয়ে আলোচনায় লিঙ্ত রহিয়াছ; সে সস্পর্কে আল্ধাহ স ম্যক অবগত। আমার ও তোমাদিগের মাবে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট !’

এই আয়াতে কাফির্রিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও তয় দেখানো হইয়াছে। পরবত্তী আয়াতত তওবা কর্রিয়া আল্ধাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ তায়ালা বনিত্ছেন :
 করিয়া কুফ্রী, অবাধ্যত ও অপকর্ম হইতে ফিনির়া আস; তাহা হইলে আল্লাহ ত'অানা তোমাদিগকে ক্ষমা কর্যিয়া দিবেন এবং তোমাদিগের প্রতি অনুন্র্হ ও দয়া প্রদর্শন করিবেন। এই বিষয়ে সূরা আল ফুরক্ধানে আল্লাহ ত'অালা বলিয়াছেন,


উহারা বলে, ‘এইখলি তো সে পূর্ববতীগণের কাহিনী যাহা সে লিখাইয়া নইয়াছেন, এইఆनि সকাল-সক্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।’ বল, ‘ইহা তিনিই অবতীর্ণ.

করিয়াছছন, যিনি আকাশওনী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পক্কে অবগত আছেন, তিনি क্ষমাশীন, পরম দয়ানু।
 आর্পনি বলিয়া দিন বে, আমি পৃথিবতিত প্রথম রাসূল নহি বরং আমার পৃর্ব্রে অনেক নবী-রাসূল आগমন করিয়াছেন। जমি তোমাদিগের নিকট এমন কিছू লইয়া আসি নাই যাহার কোন নজির খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতঃপর তোমরা আমাকে কোন্ যুক্তিতে অন্বীকার করিত্ছে ? আমার পূর্ব্রে তো বিভিন্ন জ়াতির নিকট আল্মাহ অসংখ্য নবী-রাসূন প্রেরণ করিয়াছেন।

ইবনে आব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বনেন, এর অর্থ आমিই কেবল প্রথম রাসূন নই। ইবনে জারীর ও ইব্ন আর্রু হাতিম (র) ইহা ছড়া অन্য কোন মত পেশ করেন নাই।
 कী করা হইবে? आनী ইবনে আবু তালহা (র) ইবনে आব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা
 تَتْنَّ "আল্লাহ আপনার পূর্বাপর यাবতীয় ভুল মাফ কর্রিয়া দিবেন" অবতীর্ণ হয়।



এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর জননক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূনাল্লাহ্ (সা)! আল্নাহ্ আপনার সাথে কী ব্যবহার করিবেন তাহ তো বলিয়া দিয়াছেন, কিস্মু তিনি আমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআ্ালা নিস্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।


আল্মাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার তলদেশে নির্ঝর্রমালা প্রবাহিত।

সरीহ হাদীস দ্বারা এই কথাও প্রমাণিত যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বনিলেন, ইয়া রাসূনাল্ধাহ্! আপনাকে ধন্যবাদ। কিস্হু আমাদের জন্য कী রহহিয়াছ্?? তখन আল্লাহ ত'অানना এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

যাহহহক (র) বলেন, কি নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং কোন জিনিষ হইতে আমাকে বারণ করা হইবে আমি তাহা জানি না।

হাসান বসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্ধ ইইল, পর্রকালে বে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিব সে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত জানা আছে। দুনিয়ার জীবনে অবিষ্যতে আমাকে কোন্ নবীর ন্যায় হত্যা কর্া হইবে, নাকি সাধারণ জীবন যাপন করে আমি আল্লাহর - সান্নিধ্যে উপস্থিচ হইতে পারিব তাহা আমার জানা নাই। অনুরূপভাবে তোমাদিগকে মাট্তিত ধ্বসিয়ে দেওয়া হইবে, নাকি পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে তাহাও আামার জানা নাই। ইমাম ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাট্টিকে অধিক নির্ভর্যোগ্য মনে করেন। বস্তুত ইহা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর জন্য শোভনীয় ব্যাখ্যা। কেননা তিনি এবং.তাহার অনুসারীরা পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন ইহা তিনি সুনিপ্চিত জানিতেন। কিষ্ুু দুনিয়ার অন্যদের পরিণাম সশ্পর্কে তিনি ছিলেন অনবহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ কাফিরদদর जবস্থা কেমন ইইবে, তাহারা কি ঈমান গ্রহণ করিবে নাকি কুফরীর উপরই অটল थাকিবে আর শাস্তি ভোগ করিবে? নাকি তাহাদিগকে সমূল্লে ধংস করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার কিছুই রাসূন্ম্নাহ (সা)-এর জানা ছিল না।

কিন্তু ইমাম আহমদ (র) উমুল আলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উম্মুন আলা (রা) यিনি রাসূনুল্ধাহ (সা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলেন-যখন নটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদিগকে আনসারদের মাঝেে বন্টন করা হইতেছিল তখন উসমান ইব্ন মাজউন (রা)-কে আমাদের ভাগে দেওয়া হইল। আমাদের কাছে আসার পর তিনি .অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ক<্যেকদিন পর মারা গেলেন। আমরা ঢাঁহাকে কাফন পরাইলাম, ইত্যবসর্র র্রাসূল (সা) আসিয়া প্ৗৗছিলেন। তখন অগত্যা আমি বলিয়া ফেনিनাম বে, "'হে আবূ সায়েব, আল্লাহ আপনার উপর রহম কর্হন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি বে, আল্লাহ আপনাকে মর্যাদা দান করিবেন।" আমার এই কথা ঔনিয়া রাসূनूল্মাহ (সা) বলিলেন : "তুমি কিভবে জানিয়াছ বে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁহাকে সম্মান দান করিবেন?" आমি বনিলাম, ‘আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হউক, আমি কিছूই জানি না।’ অতঃপর মহানবী (সা) বनिলেন, ‘তাহার কাছে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে মৃত্যু আসিয়াছে আর আমি ঢাঁহার জন্য মগলের আশা করি। आল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি বে, আমি রাসূল হওয়া সত্বেও জানি না বে, আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হইবে।" উল্মে আলা (রা) বলেন ঃ এই কথার পর আমি বনিলাম, আল্লাহর শপথ! ইহার পর আমি কাউকে নির্দোষ সাব্যু করিয়া কথা বলিব না এবং এই ঘট্না আমাকে খুবই মর্মাহত করিয়াছে। কিন্ু পরবর্তীতে আমি স্বপ্নে দেথি বে, উসমান ইৃবনে মাজউনেের জন্য একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি হযূর (সা)-এর নিকট এই স্বে্নের কথা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "উহা তাহার আমল।" এই হাদীসটি কেবল বুখারীতেই আছে মুসনিম্মে নেই।
 जর্থাৎ "আমি রাসূল इওয়া সত্ত্ৰও জানি না বে, তাহার সাথ্থে কি ব্যবহার করা হইবে। আমাকে উহা ব্যথিত করিয়াছে। বর্ণনাকারীর এই কথ্থাটি প্রমাণ করে ভে, দ্বিতীয় বর্ণনাটিই স্থান অনুयায়ী অধিক উপভোগী।

এই হাদীসটি এবং ইহার সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীসণ্তলো প্রমাণ করে বে, নির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান কাহারো নাই। তবে নবী করীম (সা) যাঁহাদদর নাম উল্লেখ করিয়া জান্নাতী হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়াছেন, কেবন তাহাদিগকেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বনা যায়। বেমন আশরা<্যে মুবাশ্শারাহ (সুসংবাদ প্রাঞ্ত সাহাবী) আব্দুন্নাহ বিন সালাম, উমাইছ, বিলাল, সুরাকা, আবদুল্নাহ বিন আমর বিন হারাম, বিরে মাউনায় শাহাদাত প্রাণ্ত সত্তর জন্য কারী, যায়দ ইব্ন হ়ারিছ, জাফ্র ইবনে রাওয়াহা (রা) প্রমু্ ী প্রকারের সাহাবীণণ।
 অর্থাৎ আল্লাহ ত‘‘আালা আমার প্রতি বে ওইী প্রেরণ করেন আমি কেবন উহারই অনুসরণ করি।
 প্রতিটি মানুষকে স্পষ্টভাবে ভীতি প্রদর্শন করি ও সতর্ক করি। বিব্রেকবান ব্যক্তি মাত্রই আমার দায়িত্ণ সম্পর্কে সচেতন। আল্লাহ সর্বঞ্ঞ।





 مُحَهِ تُق

১০. বল, ‘তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহা হইলে তোমাদিগের পরিণাম কি হইবে? আল্লাহ জালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।
১১. মু’মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, ‘ইহা ভাল মনে হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না।’ উহারা ইহা দ্মারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, ‘ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।’
১২. ইহার পৃর্বে ছিল মূস়ার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এই কিত্তাব ইহার সমর্থক, আর্রবী ভাষায়, যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।
১৩. যাহারা বनে, ‘আমাদিগের প্রতিপালক’ তো আল্লাহু, এবং এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, ঢাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।
১8. ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই তাহাদিগের কর্মফন।

তাফসীর : আল্নাহ তা‘আলা বলিতেছেন, তহ মুহাম্মদ, আপনি কুরআন অস্বীকারকারী এই মুশরিকদিগকে বলুন ঃ
 কুরআন यদি আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর।

অর্থাৎ তোমাদিগের নিকট পৌছাইবার জন্য যেই কিতার্বটি আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা যদি উহাতে অবিশ্বাস কর এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন. কর, তাহা হইলে একটু ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ ত‘আলা তোমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন।

 অনুর্রপ্ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ কুরআনে সত্যতা ও বিশ্ৰদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছে এবং কুরআনের ন্যায় সুসংবাদ প্রদান করিয়াছে ও সংবাদ দিয়াছে।

نَامْ অতঃপর সে ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের যেই লোকটি কুরআনের সত্যতা ও বিঋ্ধ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে উহার মাহাত্ম্য ও হাকীকত উপল⿸্ধি করিয়া উহার উপর ঈমান আনিয়াছিল।
 উহার আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মাস়রুক (র) বলেন, সাক্ষ্য দানকারী এই লোকটি তাহার নবী ও কিতাবের উপর ঈমান আন্স্য়াছিন্ন আর তোমরা তোমাদের নবী ও কিতাবকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছ।
 পরিচালিত করেন না। আয়াতে '

আদ্ুুল্নাহ ইব্ন সালাম ও অন্যরা ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি মক্কী। আব্দুল্মাহ ইব্ন সালামের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। নিম্নের আয়াতটি এই আয়াতের সমার্থবোধক।

যখন তাহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা বলে আমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছি। নিশয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইততে সত্য, আমরা তো ইতিপূর্বেও মুসলমান ছিলাম।

আল্লাহ আরো বলিয়াছেন,


ইতিপূর্বে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহাদিগের নিকট তিলাওয়াত করা হইলে তাহারা নিঁ্দ্বিধায় সিজদায় লুটিয়া পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পৃত-পবিত্র, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হইবেই।

মাসরুক ও শা'বী (র) বলেন, এই আয়াতটি আব্দুল্নাহ ইব্ন সাनাম (রা) সম্পক্কে নয়। কারণ আয়াতটি মক্কী আর আবুল্নাহ ইব্ন সালাাম (রা) ইসলাম গ্রহণ কর্রিয়াছছন ஙিজরতের পর মদীনায়। ইব্ন জারীর ও ইবৃন আবূ হাতিম (র) মাসরুক ও শা’বী (র) ইইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন। ৷ইব্ন জারীর (র)-ও এই মতটিই পছ্দ কর্রিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) .... সাদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সাদ (রা) বলেন, আমি রাসূন্ন্নাহ (সাi)-কে আদ্দুল্নাহ ইবৃন সালাম (রা) ব্যতীত, ভূপৃচ্ঠে বিচরণকারী কাউক্কে


 হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। जনুক্পপভবে ইব্ন অা্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ्হাক, কাতাদা ইকরিমা (র) ইউসুফ ইব্ন आন্দুল্नाइ ইব্ন সানাম, হেনাन ইবন ইয়াসাফ, সুদ্দী, ছওরী, মালিক ইবন আनাস ও ইব্ন यা়़़দ (র)-এর মতে আয়াতটি याँহার সশ্পক্কে অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি আদ্দুন্নাহ ইবন সালাম (রা)।.

মু’মিনদিগের সম্পর্কে কাফিন্রা বলে, ইহা ভাল হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগের অগ্গগামী ইইত না।

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরজানে বিশ্ধাসী লোকদ্গিগের সম্পক্কে বলে বে, কুরजান যদি মছনজনক ইইত তাহা হইলে বিলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব (রা) ও ইহাদের ন্যায় দুর্বল, অবহেনিত অবাঙ্ছিত দাস-দাসীরা আমাদের ন্যায় ভদ্র ও মর্यাদা সম্পन্ন नোকদিগের আগে উহা গ্রহণ করিত না। সর্বার্রে আমরাই তে এই কন্যাণ লাভ করিতাম। ইহা বলার কারव এই यে, তাহারা মনে করিত শে, আল্লাহর নিকট তাহাদিপের বিশেষ মর্যাদা ও ওরুত্ণ রহিয়াছে, তাহারা আা্লাহর একান্ত আপন। বষ্থুত তাহাদিগের এই ধারণা যার পর নাই, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক। বেমন আল্লাহ ত'অালা


ত্মেনিভবে আমি তাহাদিগের একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষ করিয়াছি। যেন তাহারা বনে বে, আল্লাহ কি আমাদিগগের মধ্য ইইতে এই লোকঔলির উপর অনুগু করিয়াছছন? অর্থাৎ তাহারা বিম্ময় প্রকাশ করিয়া বলে বে, আমাদিগের ছাড়i এই লোকঙলি কি করিয়া হিদায়াত লাত করিল?
 आমাদিগের জগ্রগামী হইত না।

অর্থাং ইসলাম যদি ভাল কিছু হইত তাহা হইলে আমরাই সকলের পূর্বে সানণ্দ্র উহ গ্রহণ করিতাম। পক্ষান্তরে আাহনুস সুন্নাত্ ওয়াল জামায়াত বলেন বে, বে কাজ বা কথা সাহাবা-ই কিরাম (রা) হইতে প্রমাণিত নয়, উহা বিদআত বলিয়া বিবেচিত। কারণ উহা কন্যাণকর হইলে আমাদের আগে উহারাই তাহা করিতেন। কোন ভাল কাজ হইতেই তাঁহারা পিছাইয়া থাকেন নাই।
 বলিয়া বলে, ‘ইহা তো পুরাত্ন মিথ্যা।’

অর্থাৎ কাফির্রগণ কুর্রান দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পূর্ব যুপের মিথ্যা কাহিনী মাত্র।’ ইহা তাহাদিগের সেই.অহংকার অার দষ বে সম্পর্কে রাসৃনুল্নাহ (সা) বनिয়াছেন, সত্রকে চাপা দেওয়া আর মানুষকক তুচ্ম ও शীন জ্ঞান করাকেই ‘কিবর’ বা অহহকার বনে।

जতঃপর আল্নাহ ত'আলা বলিয়াছেন,
 অনুণ্মহস্বর্প। অর্ৰাৎ ইতিপূর্বে মূসা" (অ)-बর কিতাব তওরাত জাতির জন্য আদার্শ ও অनুগ্রহ স্বক্ণপ ছिन, ভাষায়। অর্থাৎ কুরজান সুস্পষ্ট সাবনীল আরবী ভার্ষায় পৃর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সমর্থনকারী কিতা।

لِيُنْ এবং সৎ্কর্মশীনদিগ্কক সুসংবাদ দেয়। অর্থাৎ আল-কুর্রান জালিমদিগের জন্য ভীতি ও ঈমানদার সৎলোকদিগের জন্য সুসংবাদ সম্বলিত।
 তো আল্লাহ, এবং এই বিশ্ধাসে অবিচল থাকে!' সূরা হা-মীম আস্-সাজদায় এই আয়াতের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।
 দুঠখিতও হইবে না।

অর্থাৎ ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাহািদের কোন ভয় নাই এবং অতীতের জন্য তাহারা কোন প্রকার দুঃখিত হইবে না।

ইহারাই জান্নাতী সেথায় তাহারা চিরকান থাকিবে, ইহা তাহাদের কর্মফল।

অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের ফলস্বর্রপ তাহারা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ভোগ করিতে থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

$$
\begin{aligned}
& \text { C (lo) }
\end{aligned}
$$





১৫. আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হইবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। আমার প্রতি আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুণ্রহ করিয়াছ, তাহারা জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্य করিতে পারি यাহা হুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আঅ্যসমর্পণ করিলাম।
১৬. আমি ইহাদিগেরই সুকৃত্গুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা•সত্য প্রমাণিত হইবে।

তাফসীর ः ইতিপৃর্বে আল্লাহপাকের একত্তত ইবাদতের নিষ্ঠা ও ঈমানে দৃঢ়তার কथা আcোচিত হইয়াছ্ আর এখন মাত-পিতার অধিকার সশ্পর্কে আলোচনা হইতেছে। সন্তানের প্রতি মাতপিতার হক বা অধিকার সম্পক্কে কুরঅনের বিভ্ন্ন জায়গায় অনেক আয়াত.বিবৃত হইয়াছে। ব্যেন :

范 তোমার প্রতিপালক তোমাদিগকে নির্দেশ ‘িয়াছেন বে, তোমরা তাঁার ব্যতীত কাহার্রে ইবাদত করিবে না এবং মাতাপিতার সহিত স্যবযহার করিবে।

অনjঁ এক আয়াতে বলিয়াছেন,
 প্রকাশ কর, आমার নিকটই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই বিষয়ে আরো আয়াত রহহিয়াছে। এইস্থানে আল্লাহপাক বনিয়াছেন ঃ
 সদয় ব্যবशার্রের নির্দেশ দিয়াছি।" অর্থাৎ মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহ প্রদ্শননের নির্দেশ দিয়াছি।

आंবূ দাউদ তায়ানিসী (র) ..... সা‘দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত সা‘দ (রা)-এর মাত তাহাক্কে বনিলেন, "আল্লাহ কি মাতা-পিতার আনুগত্য করিবার জন্য সন্তানদিগকে নির্দেশ দেন নাই? শোন সাদদ! তুমি আল্লাহ্র প্রতি কুফফীী না করা পর্য্্ত আমি পানাহার করির না।’ হয়রত সাদ্দ (রা) উহা করিতে অন্বীকার করায় তাহার মাত খান-পিনা বক্ধ কর্রিয়াছিন, এমনকি কাষ্ঠ দ্বারা মুখ খুলিয়া জোরপূর্বক जাহার घুতে পানি ইত্যাদি দেওয়া ইইত। লেই প্রসণগেই ‘এবং অমি মনুষকে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার্রের নির্দেশ দিয়াছি’’ আয়ার্তটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম মুসলিম (র) সহ আরো অনেকে অনুর্木প সনঢদে শো’’ার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থাৎ মাত গর্ভাবস্থায় সন্তান্নে কারণে অনেক কষ ভোগ করিয়া থাকে। ভেমন বমি, ভারিত্ ইত্যাদি গর্তবর্তী মহিলারা গর্তাবস্থায় বেমন কষ্ট ও বিপদের সস্মুথীন হইয়া থাকেন তেমনি প্রসবকালেও কষ্ঠ করেন।
 সন্তান প্রসবকানে মাতা প্রসববেদনার ন্যায় অসহনীয় কষ্ঠ ভোগ করিয়া থাকে।


এই আয়াত এবং সূরা লোক্মানের আয়াত

 পান করাইবে, যে দুধ পান্নে মেয়াদ পূর্ণ করিতে চাহে’ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গর্ভধারণের নিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। ইহা অত্যন্ত মজবুত ও সঠিক কথা। হযরত উসমান (রা) ও আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম এই মতের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) মু'আম্মার ইবন আদ্দুল্নাহ আলজুহানী (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, মু‘আম্মার ইব্ন আব্দুল্নাহ জুহানী (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আমাদের জুহাইনা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করিল। অতঃপর ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই সে একটি সন্তান জন্ম দেয়। ফলেে মহিনাটিরি স্বামী হযরত উসমান (রা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। উসমান (রা) মহিলাট্টিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহিলাটি আসার জন্য প্রস্তুত হইলে তাহার বোন কাঁদিতে ওরু করিল। মহিনাটি বোনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল : কাঁদিও না বোন। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলি একমাত্র তিনি (স্বামী) ব্যতীত আল্মাহর সৃষ্টির অন্য কেউ আমার সাথে মিলিত হয় নাই। আমি কখনো কোন অপকর্ম করি নাই। তুমি চিন্তা করিও না। আল্মাহ তা‘আলা আমার ব্যাপারে যাহা ভালো মনে করেন তাহাই সিদ্ধান্ত দিবেন। মহিলাটিকে উসমান (রা)-এর নিকট লইয়া আসার পর তিনি রজম করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) এই সংবাদ তুনিয়া উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, উসমান! আপনি ইহা কি করিতেছেন? বলিলেন, মহিলাটি বিবাহের ছয় মাস পরই সন্তান জন্ম দিয়াছে। ইহাতো অসষ্ভব। এই কথা তনিয়া আলী (রা) বলিলেন, খলীফাতুন মুসলিলিমী, আপনি কি কুরআন পড়েন না? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ হ্যা, পড়ি। আলী (রা) বলিলেন আপনি কি এই আয়াতটি পড়েন নাই?
 অন্য আয়াতে দুধ প্রান করাইবার মেয়াদ হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, গর্ভধারণ আর দুহ্ধ্ধ পান করাইবার মেয়াদ একত্রে ত্রিশ মাস। সেখান থেকে দুগ্ধ পান করাইবার মেয়াদ যদি দুই বৎসর (২৪) মাস ধার্য করা হয়, তাহা হইলে গর্ভধারণের জন্যও থাকে ছয় মাস। অতএব কুরআন দ্বারাই যখন গর্ভধারণের মেয়াদ ছয় মাস প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া এই ভদ্র মহিলাকে ব্যভিচারের অভিযোগ অভিযুক্ত করা হলো ? বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই কথা তুনিয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন, এই কথা যথার্থই সঠিক। আফসোস! আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই। যাও মহিলাটিকে আমার কাছে নিয়া আস। লোকেরা পাইল যে, মহিলাটির কাজ শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মু‘আম্মার (র) বলেন আল্মাহর শপথ! একটি কাক আরেকটি কাকের সাথে, এক্কটি ডিম আরেকটি ডিমের সাথে যতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ মহিলার এই বাচ্চাটি তার পিতার সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। শিশুটির পিতা তাহাকে দেখিয়া বলিল; এতো আমারই সন্তান। আল্লাহর শপথ, ইহাতে আমার কোন সক্দেহ নাই। রাবী বলেন আল্লাহ তা‘আলা প্তিতার এহেনন যন্ত্রণাদায়ক আচরণের শাস্তি স্বর্রপ তাহার মুখমণ্ডলে মাংস- কয় রোগে বিপদগ্রস্ত করেন । যাহা তাহাকে কুঁরে কুঁরে খাইয়া ফেনে। অবশেষে এই রোগই একদিন পিতা মারা যায়। (ইব্ন আবূ হাত্মি) আমরা ‘অমি প্রথম ইবাদंতকারী।' এর ব্যাথ্যায় এই বর্ণনাটি অন্য সনদে উল্লেখ করিয়াছি। ইবন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন মহিলা নয় মাসে সন্তান জন্ম দিলে একুশ মাস, সাত মাসে হইলে তেইশ মাস, আর ছয় মাসে ইইল্েে প্রূ দুই বছর দুধপান করানোই যথেষ্ট। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলিত্তেছেন ঃ


তাহারা গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াইবার সময় হইল ত্রিশমাস। যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত इয় অর্থাৎ যখন শক্তিশালী যুবক হয় এবং পৌরুষত্ম লাভ করে এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত় হয় অর্থাৎ যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতার পূর্ণতা লাভ করে। প্রবাদ আছে যে, চল্নিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস সৃষ্টি হয় অবশিষ্ট জীবনে তাহা তেমন পরিবর্তন হয় না। আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) কাসিম ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মানুষকে কখন পাপের জন্য পাকড়াও করা হয়? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হইলে। অতএব তুমি তোমার আঅ্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লও।’

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ..... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা) বনেনন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, ‘মুসলমান যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় উখন আল্লাহ তা‘আলা তাহার হিসাব হালকা করিয়া দেন। ষাট বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহাকে আল্লাহ্মুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন সত্তর বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাহাকে ভালোবাসতে তরু করে, যখন আশি বছরে উপনীত হয় তখন আল্মাহ তাআআলা তাহার সৎকর্মগুলি অটল রাঢেন আর অপকর্মগুলি মুছিয়া ফেলেন। আর যখন নব্বই বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহার পূর্বাপর সকন গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার পরিবারের লোকদের জন্য তাহাকে সুপারিশকারী নিয়োগ করেন এবং আকাশে এ্রই কথা লিখিয়া রাখেন যে, এই ব্যক্তিটি পৃথ্থিীীত আল্নাহর কয়েদী।' এই হাদীসটি অন্য সনদে মসনদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছ।

হাজ্জাজ ইব্ন আব্দুল্নাহ হানিযী দামেশ্কে বনী উমাইয়ার গডর্ণর ছিলেন, তিনি বলেন বে, আমি চল্লিশ বছরে বয়সে লোকনজ্জায় ওনাহ ছাড়িয়া দিয়াছিনাম। অতঃপর আল্লাহর নজ্জায় ওনাহ ত্যাগ করিয়াছি। কবি সুদ্দর বলিয়াছেন ঃ "خশশবে না বুঝিয়া যাহা করার করিয়া ফেনিয়াছি। কিন্ু বার্ধক্য যথন মুখ দেখাইলো তখন মাথার ওভ্রকেশ ওুাহকে বলিয়া দিয়াছে યে, এথন তুমি চলিয়া যাও।"


সে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আয়ি তোমার প্রতি কৃতজ্জত প্রকাশ কর্রিতে পারি। তুমি আমার প্রতি এবং আমার মাতাপিতার প্রতি যে অনুগ্হ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্ব করিতে পারি যাহা তুমি পছ্ন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর।"

অর্থাৎ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে ঊপনীত হওয়ার পর বনে বে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি বে অনুঘ্রহ করিiয়াছেন উ:হার জন্য আপনার কৃতজ্ঞো প্রকাশ করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যেন আমি সলককার্য করিয়া আপনার সব্রুষ্টি নাভ করিতে পারি তাহার জন্য শক্তি দাও, সামর্ধ্য দাও এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও ভ়বিষ্যত বংশধরদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর।

 হইয়াছে বে, সে যেন নতুনভবে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং উহার উপর দৃঢ় থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রc্থে ইবন মাসউদ (রা) इইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, হযূর (সা) সাহাবীদিগকে তাশাহহুদের মধ্ধে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার উপদেশ দিত্নে। দোয়াটি এই :

"হে আল্লাহ আমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃট্টি কর, আমাদের মাবে সংশোধন করিয়া দাও, আমাদিগকে শাত্তির পথ দেখাইয়া দাও, অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়া


আলোর পথে নইয়া আস, গোপন প্রকাশ্য সকল অশ্ধীন কাজ হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ, আমাদের চোখ, কান, অন্তর ও পরিবার-পরিজনে বরককত দাও, আমাদের তওবা কবুল কর, তুমি তো অবশাই তওবা গ্রহণকারী পর্ম দয়ানু। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অনুগ্পহ-অনুকম্পার জন্য কৃতজ্ঞ ও ঔণণীর্তনকারী বানাও। সর্ব্বোপরি দান কর, মোদের তোমার অফুরন্ত নিয়ামত।" আল্লাহ বলেন :


"আম্মি উহাদ্দিগের ভাল কাজণ্ণন গ্রহণ কর্রিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মণুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাত্বাসীদের অত্তুক্তু, তাহাদিগকে বে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।

অর্থাৎ यাহারা তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং বে সব তান কর্ম ছুচ্য়া গিয়াছে, তওবা ও ইসতেগীফার দ্রারা উহার ক়তিপৃরণ করিয়া নয়, আমি তাহাদিগের ভান আমলษলি কবুল করি এবং র্রুটি-বিষ্যুত্খিলি ক্ষমা কর্রিয়া দেই এবং এই সামান্য আমলের বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত দান করি।

শে কেহ তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় তাহাদের প্রত্যেককে এই ধরনের পুরক্কার দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ ত'জালা বলেন ঃ
 সত্য।" ইবৃন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবุন আব্বাস (রা) মহানবী (সা) হইতে, তিনি জিবরাঔল (অ) হইঢে বর্ণনা কর্রেন বে, (কিয়ামতের দিন) মানুষ্ের ভান-মন্দ যাবতীয় কর্ম উপস্থিত করা হইবে এবং একটি দ্রারা আর্রেটির ফতিপূরণ দেওয়া হইবে। ইহার পর যদি কোন নেক অবশিষ্ট থাকে উহার বদ্দৗলতে আল্লাহ ত'আলা তাহােে জান্নাত দান করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার ওস্তাদ ইয়াযদাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইভাবে যদি সম্ত নেকই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহা হইনে কি ইইবে? উত্তরে তিনি

 কাজधन গ্রহণ করি এবং মন্দ কাজ্খন ক্ কমা করি। তাহারা জান্নাত্বাসীদের অন্তুর্তুক্ত। তাহাদিগকে বে প্রত্র্রুতি দেওয়া হইত উহা সত্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) মোতামির ইব্ন সুলাইমান (র) হইতে অনুর্রপ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, জিবরাঋন (সা) আল্লাহ হইতে

বর্ণনা করেন, আল্লাহ ত'আলা বলেন, বান্দাকে তাহার যাবতীয় ভাল ও মন্দ আমল সহ উপস্থিত করা হইবে ..... (লেষ পর্যন্ত)। হাদীসটি গরীব তবে সূত্র অহণব্যোগ্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইউসুফ ইব্ন সাদ্ (র) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন, ইউসুফ ইব্ন সাদ্দ (র) বলেন, হযরত আनী (রা) বসরা জয় করিবার পর মুহাম্যদ ইব্ন হাতিব (র) আমার বাড়িতে অবস্গান করিলেন। একদা বলিলেন, আমি হ্যরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন হযরত আম্মার হযরত ছাছাআ হযরত আশতর এবং হযরত মুহাম্দদ ইব্ন আবূ বকরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু লোক হযরত উসমান (রা) সপ্পর্কে আলোচনা উথাপন করিল এবং ধৃষ্টতাপৃর্ণ মন্তব্য করিয়া বসিন। আनी (রা) তখন সিংহাসনে উপবিষ্ঠ। হাতে ছিল একটি লাঠি। উপস্থিত লোকদের একজন বলিল, এই ব্যাপারে মীমাংসা কর্রিবার লোকরো আমাদের মাবেই আছেন। জিজ্ঞাসা করিবার পর আলী (রা) বলিলেন, উসমা (রা) তাহাদেরই একজন, যাহাদের সশ্পর্কে আল্লাহ ত'আলা বनिয়াছেন :


আমি তাহাদের ভাল কাজখ্ণলি গ্রহণ করিব এবং মন্দ কাজখুলি ক্কম করিয়া দিব। তাহারা জান্নাত্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্মাহর প্রত্শ্রুতি সত্য।

আनী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আয়াত্ যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন হযরত উসমান (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দ। এই কথ্থাটি তিনি তিনবার বলিলেন। ইউসুফ ইব্ন সা‘দ (র) বলেন, আমি মুহামদ ইব্ন হাতিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিনাম यে, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলুন, আপনি কি এই কথা আলী (রা)-এর মুথেই্ Жনিয়াছ্ন? উত্তরে বলিলেন, আল্gাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই ইহা আনী (রা)-এর মুখ হইতে খনিয়াছি।


هَا يُظُلَوُوُنَ



১৭. আর এমন লোক আহে, বে তাহার মাতাপিতাকে বনে, ‘আফসোস তোমাদিগের জন্য। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও বে, জমি পুনরুথিত হইব यদিও আমার পৃর্বে বহ পুর্হুষ অত্বিহিত হইইয়াছে।' তখন তাহার মাত-পিতা অাল্লাহর নিকট ফর্রিয়াদ কর্নিয়া বলে, দूর্তোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রত্শ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্ুু সে বলে, "ইহা তো অতীত কালের উপকथা ব্যতীত কিছুই নয়।'

- ১৮. ইহাদিগের পৃর্বে বে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হইয়াছে, তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও অান্লাহর উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষি্গ্্ত।
১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মনুযায়ী, ইহা এইজন্য বে, আাল্লাহ প্রত্যেকের কর্ম্র পুর্ণ প্রতিফন দিবেন এবং তাহাদিপের প্রতি অবিচার কর্গা হইবে না।
২০. বে দিন কাফ্রিরিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে, সেদিন উহাদিগকক বলা হইবে, ‘তোমরা ঢো পার্থিব জীবনে সুখ-সষার ভোগ করিয়া নিঃণেষ কর্রিয়াহ। সুতারং আজ ঢোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাত্তি। কারণ ঢোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্দত্য প্রকাশ কব্রিয়াহিনে এবং তোমরা হিলে সত্যদ্রাহী।'

ঢাফসীর ঃ যাহারা মাত-পিতার জন্য দোয়া করে এবং তাহদের সাথে সদ্যবহার করে এতফ্ষণ যাবত তাহাদের অবস্থা ও আল্নাহ্র নিকট তাহারা বেই সফলতত আর

মুক্তি লাভ করিবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন সেই সব হতভাগাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে যাহারা দুর্ভাগ্যবশত মাতাপিতার সাথে নাফরমানী করে ও তাহাদিগকে কষ্ট দেয়। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ তিনি এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের একজন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, আয়াতটি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক ছেলে সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বর্ণনার বিশুদ্ধতায় দ্বিমত রহিয়াছে। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, আয়াতটি আব্দুল্নাহ ইবন আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবন জুরাইজ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অন্যরা বলেন, আয়াতটি আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা সুদ্দী (র) বলিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) আদ্দুল্দাহ ইব্ন মাদীনী (র) হইতে বর্ণনা কंরেনঃ আব্দুল্লাহ ইবন মাদীনী (র) বলেন ঃ মারওয়ান একদিন তাঁহার খোতবায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা আমিরুল মু’মিনীনকে ইয়াযিদ সম্পর্কে একটি সুন্দর মত শিখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি ইয়াযিদকে খলিফা মনোনীত করিয়া যান তাহার অন্যায় হইবে না। কারণ হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এই কথা ুনিয়া হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আপনারা কি হেরাক্লের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে চাহিতেছেন? আল্লাহ্র শপথ! প্রথম খলিফা আবূ বকর (রা) আপন ছেলে সন্তান বা পরিবারবর্গ্গে কাউকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান নাই। মুআবিয়া (রা) আপন ছেলের প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করিয়াই ইয়াযিদকে মনোনয়ন দিয়াছেন। এই কথা তুনিয়া মারওয়ান বলিতে লাগিলেন যে, তুমি কি সেই আব্দুর রহমান নও যে তাঁহার মাতা-পিতাকে "উফ" বলিয়াছিলে? উত্তরে আদ্দুর রহমান (রা) বলিলেন ঃ আপনি কি এক অভিশপ্ত ব্যক্তির সন্তান নন? আপনার পিতার উপর কি রাসূলুল্নাহ (সা) অভিসম্পাত করেন নাই? হযরত আয়িশা (রা) শনিয়া বলিলেন, হে মারওয়ান! আপনি আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয় বরং তাহা অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীণ হইয়াছে। অতঃপর মারওয়ান মিম্বর থেকে নামিয়া আয়িশা (রা)-এর হুজরার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সাথে কি যেন কথা বলিলেন, অতঃপর চলিয়া গেলেন। বুঋারী শরীফে অন্য সনদে ও অন্য শব্দে হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত ইইয়াছে যে, মুসা ইব্রন ইসমাঈল (র)

ইউসুফ ইব্ন যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) মারওয়ান-কে হেজাজের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ইয়াযিদ ইব্ন মুআবিয়া (রা) সস্পর্কে ভাবণ দিতেছিহেে লেন লোকেরা মুজাবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার হাতে বায়জাত করেন। তখন অদ্দুর রহমান ইবৃন আবূ বকর (রা) आপত্তি তুলিয়া কিছू বলিলেন। মারওয়ান তাহাকে গ্থেফ্তার করিবার জন্য সিপাহীদেরকে নির্দেশ দিলেন। আদ্দুর রহমান (রা) দৌড়াইয়া বোন হযরত আয়িশা (রা) হুজরায় ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর মারওয়ান বলিলেন, "এই ব্যক্তি সম্পর্কেই
 আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। 'আার এমন নোক আাছে বে, তাহার মাতা-পিতাকে বলে ‘আফলোস’ তোমাদিগের জন্য, তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাও বে, আমি পুনরুথিত হইব! यদিও আমার পৃর্বে কত পুরুব অতিবাহিত হইয়াছে।' এই কথা ๗निয়া আয়িশা (রা) পর্দার আড়াল হইতে বনিলেন, আল্নাহ্ ত়'আলা আমাদদর সশ্পর্কে আমার পবিত্রত ঘোষণার আয়াত ব্যতীত কুরআনের जন্য কোন আয়াত নাযিল করেন নাই। অপর সূడ্রে নাসায়ী (র) মুহাম্ ইবৃন যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন ইবุন যিয়াদ (র) বনেন, যুঅবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান যথন ছেেের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন তখন মারওয়ান বলিলেন ঃ ইহা আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সুন্নত। এই কথা欠নিয়া আদ্রুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'তাহা নয় বরং হেরক্ল ও

 আফসোস তোর্মার্দিগের জন্য।' নাযিন করিয়াছেন। এই সংবাদ হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি বলিলেন, 'মারওয়ান মিথ্যা .বলিয়াছেন।' আन্নাহ্র শপথ! এই আয়াত তাহার সম্পর্কে নয়। যাহার সম্পক্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ইচ্ম করিলে আমি তাহার নাম বনিয়া দিতে পারি। মারওয়ান তো তাহার পিতার মেরুদ্ে থাকাবস্शায়ই মহানবী (সা) তাহার পিতাকে অভিসশ্পাত করিয়াছেন। অতঃপ্র বলা যায় বে, মারওয়ান আল্লাহ্র অভিসশ্পাতেরই ফ্সন।
 বাহির করা ইইবে? "जर्थাৎ ঢোমরা আমাকে কি এই ভয় দেখাইতেছ বে, মৃত্যুর পর आমি পুনরুথিত হইব?
 অর্থাৎ আমার পৃর্বে তো অনেক লোক অতিবাহিত হইয়াছছ, মৃহ্যুবরণ করিয়াছছ। কিন্তু কই কেহ তে পুনরায় জীবিত হইইয়া পরকাল সস্পকে কোন সংবাদ দিল না।
 নির্রপায় হইয়া মাতা-পিতা আল্মাহূর দরবারে ফরিয়াদ জানায় এবং সন্তানের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে এবং বলে,

দুর্তোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রতশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু লে বনে ইহা তো অতীতকানের উপকথার ব্যতীত কিছুই নয়। আল্नাহ্ ত'আনা বলিত্ছেন :


ইহাদিগের পৃর্বে বে জ্বিন ও মানুষ গত হইয়াছে তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আब্ধাহ্র প্রত্র্রুতি সত্য হইয়াছে। ইহারাই ক্ষত্মিষ্ত অর্থাৎ ইহারা ইহাদের সমপর্যায়ের পূর্ববর্তী মানুষ ও জ্ৰিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহারা নিজেও ধ্ধংস হইয়াছে আর
 বুঝা গিয়াছে বে, আয়াতের বে ব্যাথ্যা আমরা উপরে উল্নেখ করিয়াছি উহা সঠিক। অর্থাৎ বে কেউ মাতা-পিতার সাথে বে-আদবী করিবে এবং পরকানকে অস্বীকার করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এই বিধান। হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন বে, আয়াত দ্মারা উদ্দেশ্য হইন, যাহারা কাফির-ফাজির মাতা-পিতার অবাধ্য ও পুনরুহানে অবিশ্বাসী। হাফিজ ইবন আসাকিন (র) ..... আবূ উমামা বাহেনী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা বাহেনী (রা) বলেন, আরশের উপর থেকে আল্লাহ্ ত‘আলা চার ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ কর্যিয়াছেন.এবং ফেরেশতাণণ আমীন আর্মীন বলিয়াছেন।
১. বে ব্যক্তি ভিক্ষুককে এই বনিয়া প্রতারিত করে বে, আস, আমি তোমাকে কিছু দান করিব। কিন্ুু যখন সে কাছে আলে তখন বলে, আমার কাছে তো কিছুই নাই।
২. বে গৃহস্হালীর ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।
৩. অমুকের বাড়ি কেনিট?? জিজ্ঞসা করা হইলে ভে অন্যের বাড়ি দেখাইয়া দেয়।

৪: বে ব্যক্তি তাহার মাত-পিতাকে কষ্ট দেয়। ফলে তাহারা অতিষ্ঠ হয়ে আহাজারী ুরু করে।" হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত।
 ব্যক্ক্কে নিজ নিজ আমল অনন্থयায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে।
 প্রতিফল দিবেন, কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না।" অর্থ! প্রতিফল দেওয়ার ব্যাপারে কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, জান্নাতে স্তর হইন উপরের দিকে জার দোজখের স্তর নীঢের দিকে।

"ব্যেিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদ়িন উহাদিগকে বলা হইবে, ‘তোমরা ঢো পার্থিব জীবনে সুখ-সষ্টার ডোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ।"

जর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করিয়া ধমক ও তিরক্কার স্বর্মপ বলা ইইৰে বে, তোমাদের সুথ-সষ্ার তো পার্থিব জীবনে তোগ করিয়াই শেষ করিয়া ফেলিয়াছ।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) অনেক আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় বর্জন করিয়াছিলেন। আর তিনি বনিত্ন, আমার ভয় হয় বে, আমিও উহাদিগের অন্তু্ুু হইয়া যাই কিনা যাহাদিগকে তিরক্কার করিয়া আল্লাহ্ ত"আলা
 জীবনেই ভোপে কর্রিয়া নিঃশেষ করিয়াছ" বলিয়াছেন।

আবূ সিজলাय (র) বলেন, কিয়ামতের দিন অনেক মানুষ দুনিয়ায় করিয়া যাওয়া তাহাদিপের অনেক নেক আমন «ুঁজিয়া পাইবে না। তাহাদিগকে বনা হইবে
 করিয়াছ।

"সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাা্িি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔআ্দত প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী ।"

অর্থাৎ কাফিরদিগকে তাহাদিগের কর্মনুযায়ী প্রতিফ্ন দেওয়া হইবে। তাহারা পার্থিব জীবন্নে তোগ-বিলাসিতায় নিজদিগকে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারা


সত্যের সাথে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই কিয়ামতের দিবসে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হইবে। আফসোস আর‘অনুতাপ করিতে করিতে সেই দিন তাহারা জাহান্নান্মর অতলান্তে নিক্ষিপ্ত হইবে।


(Y)







- نَبْزِز|
২১. শ্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কथা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল; সে তাহার আহৃকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, ‘আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করিতেছি।’
২২. উহারা বলিয়াছিল, ‘তুমি আমাদিগকে আমাদিগের দেব-দেবীতুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।’

২৩. সে বলিল, ‘ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে, আমি যাহা নইয়া প্রেরিত ইইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদিগ্গের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'
২8. অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, ‘উহ্হ তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।’ হুদ বলিল, ‘ইহাই তো তাহা যাহা তোমরা ত্বরান্মিত করিতে চাহিয়াছ, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড়-মর্মন্টূদ শাস্তি বহ্নকারী।
২৫. 'আল্লাহ্র নির্দেশে ইহ্হা সমস্ত কিছ্ম ধ্জংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহ্হাদিগের পরিণাম এই হইল যে, উহাদিগের বসতিগুনি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ (সা)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,
 সম্প্রদায়রে ভাই" দ্বারা হুদ (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক "ঢ゙ঁহাকে প্রথম আদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা ‘আহকাফে’ বসবাস করিত।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, حـقـف - পাহাড়।

ইকর্গরি (র) বলেন, আহকাফ অর্থ পাহাড় বা গুহা।
আলী (রা) বলেন, আহকাফ হাজারা মাউতের বায়হ্ত্ত নামক একটি উপত্যকা, যেখানে কাফিরদিগের আত্মা নিক্ষেপ করা হয়।

কাতাদা (র) নলেন, আহ্কাফ ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে ‘শাহার’ নামক একটি জায়গা । আদ সম্প্রদায় সেখানেই বসবাস করিত। ইবন মাজাহ্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইততে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বললন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ আমাদিগ্গের প্রতি এবং আদ জাতির ভ্রাতার প্রত্তি রহ্ম করুন ।"

وتْقَدْ خْلَ "याহाর পূর্বে ও পরে সতর্ককারীরা আসিয়iঢছ "" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা "ইহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহরগুলিতেও সতর্ককারী রাসূলগণ পাঠাইয়াছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলিয়াছেন :
 সকলেরে জন্য নিক্ষার বিষয় বানাইয়াছি।"

## অন্যত্র বলিয়াছেন :


"यদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নয় তাহা হইলে আপনি বলিয়া দিন বে, আমি তোমাদিগক্ক আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদিগকেও আयাবের ভয় দেখাইয়াছি। তাহাদিগের পৃর্বে ও পরে রাসূল আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বनिয়াছিলেন, তোমরা আল্নাহ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। आমি তোমাদিনের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিত্তিং"। ইহার পর তাহারা হুদ (আ)-কে উত্তর দिয়াছিল বে,



位 যাহার ভয় দেখাইতেছে উহা আনয়ন কর।

অর্থাৎ তহারা আযাব অবতীর্ণ হওয়া অসষ্বব মনে করিয়া উহার ত্রিত আগমন কামना করিয়াছিন। বেমন আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন,
 উহারা তাহা তৃরিৎ কামনা করে।"
 নিকর আছে "" অর্শাৎ তোমাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তিনি যখন তোমাদিগকে শাস্তির উপবোগী মনে করিবেন কেবল তখনই শাস্তি নাযিন করিবেন।

 আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তোমরা নিতান্ত অবুঝ-নির্ব্রোধ।
 দিকে মেঘ আর্সিতে দেখিি।" অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদ্দিগের নিকট আযাব আসিতে দেখিল, তখन তাহারা ভাবিল বে, উহা মেঘ, তাহাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। তাই তাহারা আনন্দে আশ্মহারা হইয়া পড়িল। কারণ তাহাদিগের বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
"ইহাই তো তাহা তোমরা যাহা ঢ্রাबিত কর্রিতেছিলে, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড় মর্মব্রুদ শাત্তি বহনকারী। অর্থাৎ ইহ সেই আযাব যাহার সস্পর্কে তোমরা বনিয়াছিলে, তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগ্কে যাহার ভয় দেখাইতেছ উহা আনয়ন কর।
 দিবে।" অর্থাৎ আi্লাহ্র নির্দ্রেশশই এই আযাববাহী মেঘ তাহাদিগের জনপদ্রের সব কিছু তছনছ কর্রিয়া ফেনিবে। ভেমন আাল্লাহ্ অ'আনা অনাত্র বলিয়াছেন,
 উহা চূর্ণ-বিচ্ণ কর্ণিয়া ফ্রেনিত।" তাই আল্লাহ্ ত"আলা বলিতেছেন :

 কেইই রেহাই পাইল না।
 দিয়া থার্কি।"

जর্থাৎ আমার রাসূনদিগকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আমার বিধানের বিরুদ্ধাচ্রণ করে তাহাদিগকে আমি এইতাবে শাস্তি দিয়া ধ্ষংস করি। ইহাই আমার নীতি। নিতান্ত একটি "গরীব" হাদীসে আদ জাতির বে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে উহা निम्न थ্রদভ ইইল।

ইমাম आহমদ (র) ..... হারিছ বকরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ বকরী (র) বলেন ঃ আমি আলা ইব্ন হাজরামীর বিরুদ্ধে অভিব্যোগ কর্রিবার জন্য রাসূনूল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট যাইতেছিলাম। রাד্তায় তামীম গোত্রে এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষৎ হইন, যাহার কাছে যানবাহনের কোন ব্যবস্গ ছিলো না। বৃদ্ধা আমাকে বলিল, হে আল্লাহর বান্দ! একটি বিশেষ প্রট্যোজনে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট যাইঢে চাই; पুম্মি কি আমাকে হুযূর্রের নিকটে পৌছইইয়া দিবে? আমি সম্ষত হইয়া তাহাকে আমার সওয়ারীর পিছনে বসাইয়া মদীনায় পৌীছিনাম। দেথিলাম, মসজ্রিদে নববীতে অসংখ্য লোকের डীড়। তিল ধারণণর ঠौঁই নাই। একটি কালো পতাকা উড়িত্ছেছে। হয়রত বিলাল (রা) তববারী शাতে রাসুলूল্নাহ্ (সা)-এর সম্থুখে দগায়মান। ব্যাপার कি জানিতে চাইলে লোকেরা আমাকে বলিলঃ হযূর (সা) হ্যরত "আমর ইবনুন আস (রা)-কে কোন অভিयানে পাঠানোর প্রহ্তুতি নিতেছেন। आমি মসজিদের এক কোণায় চूপচাপ বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর রাসূনুল্লাহ (সা) ঢাঁহার ঘরে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। আামি

অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে ঘরে মুকিবার অনুমতি দিলেন। অমি সালাম বলিয়া হৃযূর্রে খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বনু তামীমের সাথে তোমার কোন মতবিরোধ ছিলো কি? আমি বলিলাম, হাঁ, ত'বে আমিই ছিলাম বিজয়ী। এই সফরে বনূ তামীম্মের এক অসহায় বৃদ্ধার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আপনার কাছে পৌছইয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করিলে তাহাকে নইয়া আপনার দরবারে আসিয়াছি। ঐ তো সে আপনার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আাছ। হ্যূর (সা) বলিলেন, তাহাকেও ভিত্রে লইয়া আস। आমি তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিলাম। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূন! আপনি যদি ভালো মনে করেন ঢাহা হইলে বনূ তামীম ও আমাদের মাবে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিন। আমার এই কথা বৃদার আঅ্রমর্যাদায় আঘাত হানিন এবং সে ক্ষিষ্ ইইয়া বনিয়া উঠিল, হূयূ! তাহা হইলে বিপদগ্থד্ত কোথায় আশ্রয় নিবে। আমি বলিলাম, আমার উপমা হইল যাহা আদে আওয়াল বলিয়াছিল। আমার বাহন জন্ত্ তাহার মৃহ্যুকে বহন কর্রিয়া নিয়া আসিয়াছে। আমি জানিতাম না বে, বৃদ্ধাটি আমার সাথে এমন শজ্রত্ত করিবে। আল্gাহ না করুন, আমি যেন আদ জাতির প্রতিনিধিন ন্যায় হইয়া না যাই।

র্রাসূনুল্নাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আদ জাির প্রতিনিধির ঘটনা কি? অথচ তিনি এই ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত হিলেন। আাি বলিলাম, আদ জাতির জনবসতিতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে তাহারা কায়ল নামক একজন দূতকে কোন এক স্থান্ন প্রেরণ কর্রে। পথিমধ্যে লোকটি মুজাবিয়া ইব্ন বকরের কাছে অবস্থান কর্য়য়া মদপান ও জারাদাহ নামক তাহার দুই বাদীর গান বাজনায় এমনভাবে মত্ত হইয়া গেন বে, এইভাবে তাহার একমাস কাটিয়া যায়। একমাস অতিবাহিত इওয়ার পর লোকটি সেই স্থান ত্যাগ কর্রিয়া জাবালে সাহারায় গিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে কিংবা কোন কয়েদীর মুক্তিপণ আদায় করিতে আসি নাই। ইনাহী! ঢুমি আদ জাতির অভাব দূর করিয়া দাও, তাহাদিগক্ক প্রয়োজনীয় পানি দান করো। মুহ্হু্ত পর আকাশে কয়েক খ্ কালো মেঘ দেখা দিল এবং তন্মধ্য হইতে এই আওয়াজ আসিন বে, ইহাদের মষ্য হইতে যাহা ইচ্ম ঢুমি পছন্দ করিয়া নাও। লোকটি গাঢ় কালো বর্ণের মেঘ খওটি পছন্দ করিয়া লইল। অতঃপর আওয়াজ আসিন ভে, এই মেঘখও্কে গ্রহণ কর যাহা ছাই বানাইয়া সমূলে ধ্পংককারী। আদ জাতির কেউ ধ্পংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যতটুকু জানি ঢুফানের ভাজার হইতে আমার হাতের এই আাংট পরিমাণ বাতাসই তাহাদিগকে সমূলে ধ্পংস কর্রিয়া দিয়াছে। আবূ ওয়ায়েল বলেন ঃ এই বর্ণনাটি যথার্থই সঠিক।

আরবে নিয়ম ছিল বে, কোন পুরুষ্ব বা মহিলাকে দূত্র্ণপ কোথাও পাঠানো ইইলে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইত, "খবরদার! আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় করিও না।" তিরিাম্রা, নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহতেও এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা পূর্রে সূরা আ‘রাফে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমম আহমদ (র) ..... आয়িশা (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা) বলেন : আমি রাসূনুন্ধাহ (সা)-কে কখনও দাতত বাহির করিয়া খিল থিন করিয়া হাসিতে দেখি নাই। তিনি মুচকি হাস্য করিতেন। তিনি আর্রে বলেন, আকাশে মেঘ দেখা দিনে কিংবা ঝড় প্রবাহিত হইলে তাঁহার চেহারা মোবারক চিন্তাযুক্ত মনে হইত। আমি একদিন জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ আকাশে মেঘ দেখিলে বৃষ্টির আশায় আনन্দিত হয়। কিন্ঠু আপনার ঢেহারায় চিত্তার ছাপ দেখিতে পাই। উত্তর্র রাসূনून्बाহ (সা) বলিলেন ঃ আয়িশা, এই মেঘ বা বাযু আযাব বহন করিয়া আনিবে না এই ব্যাপারে অমি কি করিয়া আশ্স হইচে পারি? পূর্ব যুপের একটি জাতিকে কেবন বায় দারাই ধ্পংস করা হইয়াছিল। একটি জাতি আযাববাহী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল : ইহা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীীফে এই হাদীসটটি ইবন ওহব (র) সূত্র বর্ণিত হইয়াছে।

অপর একটি হাদীস : ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) আকাশ্রান্ত কোন মেঘ উঠিতে দেখিলে यাবতীয় কাজ ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি সালাতরত থাকিলেও। অতঃপর এই
 হইতে আমি তোমার নিকটট পানাহ চাই"" অতঃপর আকাশ পরিষার হইয়া গেলে তিনি



অপর একটি হদীস : মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आায়িশা (রা) বলেন, ঝড়-তুফান ऊরু হইলে নবী করীম (সা) বলিত্তে ঃ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন কর্রিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহার মগল কামনা করিতেছি এবং উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছছ তাহার অনিষ্ট ইইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।"

आয়িশা (রা) বলেন ঃ আকাশে মেঘ উঠিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্ত্ন ইইয়া যাইত এবং তিনি একবার ঘর ইইতে বাহির হইত্ন, সামনে অগ্রসর হইতেন আবার পিছন দিকে ফিরিয়া যাইতেন। বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তিনি চিন্তামুক্ত হইতেন। হযরত আয়িশা (রা) উহা বুঝিতে পারিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাসূলুন্মাহ (সা) বলিলেন, আদ জাতি আযাব বহনকারী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিিন, ইহা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। আমার उয় হয় ইহা ব্যে তেমন হইয়া না যায়। সূরাহ্য় আ‘রাফে হयরত হুদ (আ) ও আদ জতির ধ্পংসের কাহিনী সবিস্তার্ বর্ণিত হইয়াছে। তাই পুনরায় এইখানে উল্নেখ করার প্রয়োজন নাই। (সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।)

তাবারানী (র) ..... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন । ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসানূন্নুাহ् (সা) বলিয়াছেন ঃ "আদ জাতির উপর ক্বেবল একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত করা হইয়াছিন। এই বায়ু প্রথমত গ্রামবাসীদের উপর অতঃপর শহারবাসীদের উপর প্রবাহিত ইইয়াছিন। উহা দেখিয়া তাহারা বলিতে তরু করিয়াছিল বে, এই ঢো মেঘ আসিতেছে, উহা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিত্ুু বায়ু পন্ধীবাসীদিগকে বহন করিয়া শহরবাসীদের ঊপর নিক্ষেপ করিন। ফনেে সকনেই ঞ্পংস হইয়া গেন।" (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।)

## 

## 

 كَبْسَنْزِنُوُونَ

مَبرَجِعْوُتَ

২৬. আমি উহাদিগকে বে, প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে উহা দিই নাই;
 কাজে আসে নাই। কেননা উহার্যা আাল্লাহুর আয়াতকে অস্বীকার কর্রিয়াছিন। যাহা নইয়া উহারা ঠাঁ্টা-বিদ্রপ কর্রিত উহাই উহাদিগকে পর্রিবেষ্টেন কর্রিন।
२৭. आমি তো ঋংস কর্নিয়াছিনাম তোমাদিগের চতুচ্শার্শ্বর্তী জনপদসমূহ; आমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবনী বিবৃত কর্রিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিন্রিয়া আলে সৎপথে।

২চ. উহারা जাল্লাহৃর সান্নিষ্য লাভের জন্য আল্লাহর পর্নিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহর্পপ গ্হণ করিয়াছিন ঢাহারা উহাদিগকে সাহাय্য করিল ना কেন? বস্তুত উহাদিগের ইনাহ্ণলি উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদিগের মিথ্যা ও অनীক উজ্টাবনের পর্রিণাম অইর্রপই।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ ত'আলা বनিতেছেন বে, আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সন্তান-সন্ততি, প্রजাব- প্রতিপত্তি আর সস্পদের প্রার্य দান করিয়াছিনাম; উহার কিছুই এখনও ঢোমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকক চোখ, কান, অন্তর সব কিছুই দিয়াছ্নিাম।

إِذْ كَانُوْا

"কিন্নু তাহাদিগের কর্ণ, তাহাদিগের চন্ষু এবং তাহাদিগেন অন্তর তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করিত। যাহা নইয়া উহারা উপহাস করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিন।"

जর্থাৎ বে আযাব উহারা অপ্বীকার করিত এবং যাহার বাষ্তবায়নকে অসষ্ভব মনে করিত। অবশেফে উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইল। অতএব তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহাদিগের ন্যায় তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবে নিপতিত হইবে এবং সমূলে ধ্রংস হইয়া যাইবে।
 ঋ্পংস করিয়াছিনাম। অর্থাৎ হে মক্কার অধিবাসিগণ, তোমরা তোমাদের আশপাশে একটু তাকাইয়া দেখ বে, কত সম্প্রদায় ও জাতিকে আমি ধ্ষংস কর্রিয়া দিয়াছি এবং নির্মমভবে তাহারা তাহাদের অপকর্ম্রে প্রতিফলন ভেগ কর্রিয়াছে। মক্কার আশে-পাশের যাহারা আল্লাহর রাসূলদের্রকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়াছিন; আল্লাহ ত‘আলা তাহাদিগকে ধ্ধংস কর্রিয়া দিয়াছেন। বেমন ইয়ামানের

নিকটে হাজারা মাউতের ‘আহকাফ’ নামক অঞ্চলের অধিবাসী আদ জাতির অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। তোমাদের এবং শামের মধ্যবর্তী এলাকার ‘সামূদ’ জাতির পরিণাম নিয়েও চিন্তা করো। ইয়ামান ও মাদইয়ানের ‘সাবা’ জাতির পরিণামও দেখো। ‘সাবা’ ছিল মক্কাবাসীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতায়াতের পথে। লূত সম্প্রদায়ের বুহাইরাদের থেকেও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার। ইহারাও মক্কাবাসীদের বাতায়াতের পথে ছিল।
 বর্ণনা কর্রিয়া দিয়াছি, ভেন তাহারা ভ্রান্ত পথ হইঢে সুপথথ ফিরিয়া আলে।
 সান্নিধ্য লাডের জন্য্য আল্লাহর পরিবর্তে यাহাদিগকে ইলাহ্ বানাইয়াছিন তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন?"

অর্থাৎ মুশরিকরা আল্মাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? অবশ্যুই নয়।
 অর্থাৎ অনুসারীদিগকে সাহাय্য করা তো দূর্রের কথা তাহারা নিজ্রোই তদপপো অধিক বিপদগষ্ত হইয়া কাটিয়া পড়িন।


অর্থাৎ দেবতাখলিকে ইলাহ্রপপে প্রহণ করা তাহাদিগের অনীক উদ্కাবন মাত্র। ইহার কোন ভিত্তি নাই। ফলে তাহাদিগের ইবাদত করিয়া তাহাদিগের উপর ভরসা করিয়া হতভাগারা ক্ষ্গিস্ত ও ঞ্পংস হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বঞ্ঞ।


#  <br>  


২৯. স্মরুণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্রিনকে যাহারা কুরজান পাঠ তিতেছিল, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হুইল, উহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, ‘চুপ করিয়া শ্রবণ কর।’ যখন কৃরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেন সতর্ককারীরূপে।
৩০. উহারা বলিয়াছিল, ‘হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।
৩১. ‘হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মব্রুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।’
৩২. কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুশ্পষ্ট বিল্রান্তিতে রহিয়াছে।

তाফসीর ஃ و ग्य木ণ कর, যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ তনিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি 'নাখ্লাহ' নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) তখন ইশার সালাত আদায় করিতেছিলেন।
 আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুফিয়ান (র) বলেন, তাহারা একে অপরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন।

ইবৃন আব্বাস (রা) এর বর্ণনানুযায়ী এরা ছিন নাসীীীনের অধিবাসী, সংখ্যায় ছিল তারা সাতজন। ইমাম আহমদ ఆ বায়হাকী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযূূন (সা) জ্বিনদেরকে ఆনাইবার উশ্দেশ্যে কুর্ান তিলাওয়াত করেননি। তিনি তাহাদিগকে দেখেনও নাই। মহানবী (সা) সাহাবাদ্রর সাথে ওকাজ বাজারে যাইতেছিনেন। এদিকে শয়তানও আাকাশের সংবাদ্রূ মাব্েে প্রতিবক্ধক সৃষ্টি হইয়া যায় এবং তাহাদের গায়ে অগ্নিক্ূূিি্ নিক্ষিপ্ঠ হইতে তরু इইয়া যায়। শয়তানরা আসিয়া তাহাদের সম্প্রদায়কে এই সংবাদ জানাইলে তাহারা বলিল : নিশয় নতুন কোন ঘটনা ঘট্য়া থাকিবে। যাও, তোমরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। তাহারা ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের বেই দনটি আরারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিল ‘নাখলাহ’ নামক স্शানে আসিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর সাক্ষাৎ পায়। তিনি তখন ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথথ সাহাবাদিগকে নইয়া ফজরের সালাত আদায় কর্রিতেছিলেন। কুরजান তিলায়াতের আওয়াজ ধনিয়া অাহারা থমকিয়া দাঁড়ায় এবং মনব্যোগ সহকারে কুরআান ৃনিতে থাকে। ইহার পর তাহারা পর্পর বলাবলি করে বে, ইহাই তোমাদের ও আকাশের খবরাখবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতার কারণ। সেখান হইতে তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌছছিয়া বলিতে খরু করে :

## 

"আমরা এক বিস্ময়কর কুর্রান ণনিয়াছি। যাহা সঠিক পথথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শর্রীক করিব না।"

এইদিকে আল্ধাহ অ'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করেন। আল্লাহ বলেন :
 মনযোগ সহকারে কুরান শ্রবণ কর্রিয়াছে।"

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমসহ তিরমিযী ও নাসায়ী ইত্যাদি হাদীসের গ্রহ্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (র) বলেন, জ্বিনেরা ওইী শ্রবণ করিত, একটি শদ্দ তাহাদের কর্ণগগাচর হইলে তাহার সাথে নিজেদের থেকে আরো দশটি শপ্দ যোগ করিয়া লইত। ফনে তাহারা একটি সত্য কথা বলিলে মিথ্যা বলিত দশটি। ইতিপূর্বে তাহাদের প্রতি

তারকা নিক্ষেপ করার কোন নিয়ম ছিন না। কিন্ু মহানবী (সা)-এর আগমনের পর তাহাদ্র প্রতি অগ্নিস্ূূলিঙ নিক্ষিপ্ত হইতে তরু করে। তাহারা তাহাদের নির্ধারিত আসনে বসার সাথে সাথ্থই উহা নিক্কেপ করা হইত, ফলে তাহারা আর তথায় অবস্থান করিতে পারিত না। তাহারা ইবলিসের নিকট এই অভিব্যোগ জানাইলে সে বলিল ভে, নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ইবলিস তাহার সৈন্য-সামত্তকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিন। তাহারা রাসূনুল্লাহ (সা)-কে 'নাখলাহ्'র দুই পাহাড়ের মাঝে সালাতরতত দেখিতে পাইন এবং ফিরিয়া গিয়া ইবলিসকে এই সংবাদ জানাইল। ইবলিস বলিল : হাঁ এই কারণণই আকাশকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং তোমাদের যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওयা হইয়াছে। তিরমিযী ও নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়েও এই বর্ণনাটি .উল্লেখ করা হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীश।

আইয়ুব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অनুสূপভাবে আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) এই ঘটনা স্পপ্পর্ক কিছুই জানিতেন না। उইীর মাষ্যমে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। মুহাম্ ইব্ন ইসহাক (র) ..... মুহাম্মদ বিন কাব কুরयী (র) সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাত হুযূর (সা)-এর তায়়়ে সফ্র এবং তায়েফবাসীদিগকে ইসলাম্মে দাওয়াত প্রদান ও তাহাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান কর্যা ইত্যাদির ঘটনা বিত্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে সেই উত্তম দোয়াটিও উন্নেখ করিয়াছছন যাহা মহানবী (সা) তাল্যেফের বিপদের মুহুর্তে পাঠ কর্রিয়াছিলেন। দোয়াঢি এই :


অর্থ : "হে আল্মাহ! আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলত, নিঃসম্ণলত, ও মানুষ্ের ঢোে আমার মর্যাদাহীনতার অভিব্যোগ করিতেছি; হে পরম দয়ানু! ঢুমি সকনের্রে চেয়ে অধিক দয়ালু ও স্নেহীীল ঢুমি দুর্বল ও অসহায়দের রব। पুমি আমার রব, पুমি

আমাকে কাহার হাতে সোপর্দ করিতেছ? দূরবর্তী কোন শক্রুর হাতে বে আমাকে অক্ষম করিয়া দিবে, নাকি নিকটবর্তী কোন বন্ধুর হাতে যাহাকে ঢুমি আমার ব্যাপার্ ক্ষমত দান করিয়াছ? আমার প্রতি यদি তোমার ক্রোধ না থাকক তাহা ইইনে এই বিপদাপদের জন্য আমার কোন পরোয়া নেই। তবে যদি ঢুমি আমাকে নিরাপ্দ রাখ তাহা হইনে উহা আমার জন্য নিতাত্তই আরামদায়ক। তোমার চেহারার বেই নৃর্রের বদৌনতে অক্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং ইহকাল ও পরকালের সবকিছুই সংশোধিত হইয়াছে তাহার উছিনায় পানাহ চাহিতেছি বে, তুমি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ, অসৰ্রুধ্টি নিন্দা নাযিল করিও না। তোমার সব্ত্ৰি্টি আমার একান্ত প্রর্যোজন। নেককাজ কর্রা ও বদকাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমত তোমার-ই প্রদত।"

রাবী বলেন, সেই সফ্র থেকে ফিরিবার পনে 'নাখলাহ’ নামক স্গানে রাসূলুল্নাহ (সা) রাত্রি যাপন করেন। সেই রাতেই নাসীবীনের জ্বিনেরা তাঁার কুরুরান তিলাওয়াত শ্রবণ করে। এই বর্ণনাটিই বিষ্দ্ট। তবে এই রাা্রে জ্রিনদের কুরুাজান তিনাওয়াত শ্রবণের ব্যাপারে আপপ্তি রহিয়াছে। কারণ ইবৃন আাব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, জ্বিনদের কুরআা শ্রবণের ঘটনাটি ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে সংঘটিত হইয়াছ্ আর রাসূলুল্ধাহ (সা)-এর ঢা্যেক সফ্র ছিল চাচা আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর, হিজরতের এক বৎসর বা দুই বৎসর পৃর্ব্রে ঘটনা। ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্যরা এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আদ্মুল্ধাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, হ্যূর (সা) 'নাখলাহ্' নামক স্থান্ন কুরআান তিলাওয়াত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে জ্বিন দল তথায় আাগমন করে। কুর্রান ঔনিয়া তাহারা নিশুপ হইয়া যায়। সংখ্যায় ছিন ঢাহারা নয়জন। তন্নধ্যে একজনের নাম
 নাযিল করেন। সুতরাং এই বর্ণনা আর জাদ্দুল্নাহ ইব্ন আব্বাল্সের পূর্বোল্ধিথিত বর্ণনা দ্যারা বুঝা यায় বে, তथন জ্রিনদের উপস্থিতি সম্পর্কে হ্বূর (সা) অবগত ছিলেন না। তখন তাহারা কুর্ান শ্রবণ কর্যিয়া নিজ সস্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যায়। পরবর্তীতে প্রতিনিধির্রপপ তাহারা দলে-দলে হু্বূর (সা)-এর খেদমতে আসিতিত থাকে। এই সম্পর্কিত হাদীস ও বিভিন্ন বর্ণনা যथাস্থান্ন আলোচিত হইবে ইনশাল্লাহ্।

ইমাম বুখারী ও মুসনিম (র) মা'অান ইব্ন আদ্মুর রহমান (র) হইঢে বর্ণনা কর্রেন। মা‘অন ইব্ন আদ্দুর রহমান (র) বলেন ঃ আমি আমার আব্বাকে বনিতে ఆनিয়াছি বে, আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি- বেই রাচ্রে জ্রিনেরা কুরআন अनिয়াছে সেই রাত্রে রাসূলুল্মাহ (সা)-কে সেই সশ্পর্কে কে সংবাদ দিয়াছিল? তিনি বলিলেন শে, তোমার পিতা ইব্ন মাসউদ (রা) বनিয়াছহন, একটি বৃক্ষ রাসূন্ন্নাহ
(সা)-কে তাহাদের সশ্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইইতে পারে ভে, এই সংবাদ প্রথমবারে দেওয়া ইইয়াছিন আর আমরা ইতিবাচক বর্ণনাকে নেতিবাচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিব। ইহাও হইতে পারে বে, যখন তাঁহারা কুরজান শ্রবণ করিতেতিন তখন রাসূনুন্মাহ (সা) টের পান নাই। বৃক্ষটি তাহাদের সমবেত হওয়ার সংবাদ শ্রদান করে। (আল্वाহ সর্বঙ্ঞ)।

আবার ইহাও হইতে পারে বে, এই বর্ণনাটির সম্পর্ক পরবর্তীত সংঘটিত घট্নাসমূহের কোন একটির সাথে। হা্সেজ বায়হাকী (র) বলেন, প্রথমবারে হহূূর (সা) জ্রিনদেরকে দেখিতে পান নাই এবং তাशাদিগকে ఆনাইবার উস্দেশ্যে ও কুরজান পাঠ করেন নাই। আদ্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের বর্ণনাটি এই থ্রথম ঘটনা সম্পর্কে। তবে ইহার পর জ্বিনরা হ্যূর (সা)-এর নিকট আসিলে হহ্যূর (সা) তাহাদিগকে কুর্যান পাঠ করিয়া ওনান এবং তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। অদ্মুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-ও এই ধরন্নর বর্ণনা দিয়াছেন।

## আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (র) বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) ..... আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলকামা (র) বলেন বে, আমি আদ্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কেহ कি সেই রাতে রাসূনুল্নাহ (সা)-এর সাথে ছিন? উত্তরে তিনি বনিলেন, না কেউ ছিলেন না। তবে এক রাতে আমরা হৃযূর (সা)-কে মক্াায় হারাইয়া ফেলিলাম। তখন আমরা ভাবিলাম বে, হয়তো তিনি শক্ররর কবলে পড়িয়াছেন, শब্রুরা হয়েো তাঁাকে প্রতারিত করিয়াহে। आমরা সকলেই সন্ত্ত হইয়া পড়িলাম। বড়ই অশান্তিতে অমরা সেই রাতটি অতিবাহিত করি। সুবহে সাদেকের সামান্য পৃর্ব্বে আমরা দেখিতে পাইলাম বে, তিনি হেরা ওহার দিক হইতে অসিত্ছেন। আসার পর আমরা আমাদের রাতের অবস্থ৷ জানাইনাম। তিনি বলিলেন, আমার নিকট জ্রিনদের একজন দূত আসিয়াছিন। তাহার সাথে গিয়া আমি জ্বিনদিগকে কুরजান পাঠ করিয়া ওনাইয়াছি। অতঃপর তিনি আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদের চিহ্ ও আతুনের চিছ্ দেখাইনেন। শা’বী (র) বলেন, তাহারা রাসৃনুল্মাহ (সা)-এর নিকট পাথেয় চাহিয়াছে। ফলে রাসৃনুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ বেই হাড্ডির উপর আল্gাহর নাম উচ্চারণ করা হইবে উহা পূর্বের তুননায় অধিক গোশতে পরিপূণর ইইয়া তোমাদের হন্তগত হইবে অবং মল ও গোবর তোমাদের পশ্রের খাদ্য। অতএব হে মুসলমানগণ! তোমরা উহা দ্যারা ইন্চেজা করিও না। কারণ উহা তোমাদূর ভাইদের খাদ্য।" ইমাম মুসলিম (র) অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবุন জরীর (র) ..... উবাইদুল্बाহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। উবাইদুল্নাহ্ (র) বলেন বে, আদ্মুন্নাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূন্ম্লাহ (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি বে, "আমি হাজুন নামক স্থানে দাঁড়াইয়া জ্বিনদিগকে কুরजান ওনাইয়া রাত অতিবাহিত করিয়াছি।"

আর্রে সূত্র ইবৃন জারীী (র) ..... শাম্রে অধিবাসী আবূ উসমান ইব্ন শায়বাহ খুযায়ী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উসমান ইব্ন শায়বাহ খুযায়ী (র) বলেন ঃ आাুলুল্না ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন বে, রাসূলুল্নাহ (সা) একদিন মক্কায় সাহাবীদিগকে বলিনেেন ঃ জ্বিনদের কার্যকলাপ দেখিবার জন্য যাহারা রাত্রে আমার সাথে यাইতে চাও চল। কিন্ু আমি ব্যতীত কেহ যায় নাই। তিনি আমাকে লইয়া মক্কার উঁম স্शানে পৌছার পর নিজের পা দ্বারা একটি বৃত্ত আাঁকিয়া "তুমি এইখানে বসিয়া থাক" বनिয়া তিনি চनिয়া গেলেন এবং এক স্থানে দাঁড়াইয়া কুরূান তিলাওয়াত করিতে ওরু করিলেন। তিলাওয়াতের আওয়াজ ঔনিয়া অসংখ্য জ্বিন তাহার চতুচ্পাল্বে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। এমনকি আমি আর হুযৃর (সা)-কে দেখিতে পাইনাম না এবং তিলাওয়াতের আওয়াজ খনিতে পাইনাম না। অতঃপর আমি দেথিতে পাইলাম বে, আকাশের মেঘখて্ঞের ন্যায় তাহারারা এদিক সেদিক জুটিয়া যাইতে নাগিল। সেইখান মাত্র অল্প কয়েকজন রহিয়া গেল। ফজরের সময় হৃযূর (সা) অবসর হইয়া ব্যক্তিগত প্রঢ়োজন সারিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অবশিষ্ট জ্রিনেরা কোথায? আমি বলিলাম, ঐ তো উহারা ঐখানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে কিছু হাড্ডি ও গোবর দিলেন। অতঃপর তিনি এই দুই বস্মু দ্বারা ইন্তিজা করিতে নিমেষ করিয়া দেন। ইমাম বায়হাকী দালাল্যেলে নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি অবিকল বর্ণনা করেন। হাফিজ্জ আবূ নু‘আইম (র) ..... ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা কর্রেন।
(আরেক সূত্র) হাফিজ আবূ নু‘অাইম (র) ..... আদ্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, "রাসূলুন্লাহ (সা) আমাকে সাথে নইয়া এক জায়পায় উপস্থিত হন। তিনি একটি বৃত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি ঠিক এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাক। সাবধান! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইবে না। অন্যথায় ধ্ণপ্স হইয়া যাইবে।"
আরেক সূত্র ঃ ইব্ন জারীর (র) আদুল্নাহ ইব্ন আমর ইব্ন গায়লান সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুন্না ইব্ন আমর ইব্ন গায়লান (র) ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জ্ঞ্ঞাসা কর্রিলেন, ఆনিয়াছি আপনি নাকি জ্বিন প্রতিনিধি দলের রাতে হৃযূর (সা) এর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বনিলেন, হ্যা। অতঃপর তিনি পৃর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলেন বে, নবী (সা) একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহিন্র হইও না।’ সকালে আসিয়া হুযূর (সা) আমাকে জিঞ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে?’ আমি বলিনাম, জ্বি-না আল্লাহৃর শপথ! আমি কয়েকবারই লোকদ্দের

থেকে সাহাय্য প্রার্থনা করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্ুু আমি అনিতে পাইয়াছিনাম বে, আপনি তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা শাসন করিত্তেছেন এবং বলিতেছেন বে, বসিয়া পড়। হ্যূর (সা) বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছিল বে, তুমি यদি বৃত্ত হইতে বাহির হও তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। রাসূনুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢুমি কি কিছू দেখিয়াছ? आমি বলিলাম, হ্যা, সাদা পোষাক পরিহিত কয়েকজন লোক দেথিয়াছি। হযূূর (সা) বনিলেন, উহারা নাসীবীন্রে জ্রিন। আমার নিকট উহারা খাদ্য চাহিয়াছে। জামি তাহাদিগকে হাড্ডি - গোবর দিয়াছি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূন! উহাতে তাহাদের কি লাভ ইইবে? বলিলেন, তাহাদের হাত नাগার সাথথ সাথে থ্রতিটি হাড্ডি পূর্ব্বের ন্যায় গোশৃতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আর খাওয়ার পূর্ব্ব যাহা ছিন গোবরে তাহা পাওয়া যাইবে। অতএব কেহ বেন হাড্ডি বা গোবর দ্বারা ইস্তিজ না করে।

আরেক সূত্র ঃ হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুন্ধাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূন্ন্নাহ (সা) একদিন আমাকে সাথে করিয়া লইয়া যান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ পনেরজন জ্জিন যাহারা পরর্পর চাচাতো ও ফুফাতো ভাই ছিন আজ রাত আমার কাছে কুরআান শ্রবণ করিবার জন্য आসিবে। অতঃপর আমি তাঁহার সাথ্থ এক স্থানে গিয়া পৌঁছি। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া উহার মধ্যে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন ঃ এই স্থান হইতে বাহির হইও না। आমি সারা রাত সেখানে কাটাইলাম। ফজরের সময় তিনি কিছু হাড্ডি, গোবর ও কয়़লা হাত্ নইয়া আমার নিকট আসিয়া বনিলেন, এই জিনিষণ্ণনি কখনও ইন্তিজ্জায় ব্যবহার কর্রিও না। রাসূলুল্লাহ (সা) বেই জায়গায় গিয়া ছিলেন সকাল বেলায় আমি সেই জায়গায় যাইয়া দেথি জায়গাটি এতই প্রশশ্ত বে, সেখানে ষাটটি উট অবস্शান কর্রিতে পারিবে।
(আরেক সূত্র) ইমাম বায়হাকী (র) ..... আদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিনের রজনীতে আমি মহানবী (সা) এর সাথে গিয়াছিনাম। হাজুন নামক স্থানে যাওযার পর তিনি একটি বৃত্ত অাকিয়া আমাকে সেই বৃত্তের মধ্যে রাথিয়া তিনি জ্বিনদের নিকট গমন করেন। তাহারা হ্যূর (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়। তাহাদের নেতত ওযারদান বলিল, ইহ়াদিগ্কে এদিক সরাইয়া আমি আপনাকে কষ্টমুক্ত করিয়া দিতেছি। হৃযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহর হাত হইতে কেউ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।
(আর্কে সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... ইবุন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ জ্রিন্নের রজনীতে হৃযুর (সা) আমাকে জিঞ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছু কি পানি আছে? আমি বনিলাম, আমার কাছে পানি নাই বটে তবে এক

পাত্র নাবীয আছে। হহূূর (সা) বলিলেন, উত্তম খেজুরও পবিত্র পানি। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন যায়দের সূত্রে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, তিনি জ্বিন রজনীতে হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আপ্দুল্নাহ! তোমার কাছে কি কোন পানি আছে? বলিলাম, আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। হযূর (সা) বলিলেন ঃ উহা দ্বারা আমাকে ওযূ করাও। অতঃপর তিনি ওযূ করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আব্দুল্মাহ! ইহা পানীয় ও পবিত্র বস్তু। এই সনদে ত্ু আহমদ (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। দারে কুতনী (র) হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।
(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ.(রা) হইতে বর্নণা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি জোরে শ্বাস টানিতেছিলেন। আমি বলিলাম : হুযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, "আমার নিকট আমার ইন্তিকালের সংবাদ আসিয়াছে" হে ইব্ন মাসউদ! মুসনাদে আহমাদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এই হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়াছে। দালায়েলে নুবুওতে হাফিজ আবূ নু‘আইম (র) হাদীসটি ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। ফিরিয়া আসার পর তিনি খুব জোরে শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, হুযূর, আপনার কি ইইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমার নিকট আমার মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে এখন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। হহবূর বলিলেন, কাহাকে খলিফা নির্বাচন করিব? আমি বলিলাম আবূ বকর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছ্রক্ষণ চূপ করিয়া রহিলেন। আবার শ্বাস টানিতে শুরু করিলেন । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূন! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, বলুন না, আপনার কি হইয়াছে? হুযূর (সা) বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছ। আমি বলিলাম হুযূর তবে একজন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, কাহাকে? আমি বলিলাম, উমর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও পুনরায় শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হইয়াছে, একটু বলুন না। তিনি বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া ইইয়াছে। আমি বলিলাম, হুযূর, তাহা হইলে একজন খলিফা















(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... ইবุন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন বে, রাসূনূল্নাহ (সা) আমার চতুপ্পার্শ্বে বৃত্ত আঁকিয়া দিয়া বनिলেন, তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহির ইইও না। আমি তাহাদিগকে কুরजান পাঠ করিয়া ऊনাইব। তাঁহারা ছিল খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় নম্ব। রাসূলুল্ধাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢোমার সাথে কি পানি আছে? आমি বনিলাম, না। হৃযূর (সা) বनिলেন, ঢোমার সাথথ কি নাবীয আছে? আমি বলিলাম, হ্যা আছে। অতঃপর তিনি উश দ্ঘারা ওयূ করিলেন।
 করিয়াছি"— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র)..... ইকরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরামা (র) বনেন ঃ জ্বিনরা ছিল জাयীরায়ে মাওছেলের অধিবাসী। সংখ্যায় ছিল তাহারা বার হাজার। নবী করীম (সা) এंকটি বৃত্ত জাঁকিয়া আদ্দুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রা)-কে বনিনেন, আমি আসা পর্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করো। খবরদার! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না। কিন্ুু ইব্ন মাসউদ (রা) তাহাদিগকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন। তবে রাসূলুল্মাহ (সা)-এর কথা ম্মরণ করিয়া আর বাহির হইলেন না। রাসূनूল্মাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি यদি বৃত্ত হইতে চলিয়া यাইতে তাহা ইইলে কিয়ামত দিবস পর্য্ত তোমার আমার সাক্ষৎৎ ঘটিত না।
 ব্যাখ্যা প্রসংণে সায়ীদ ইবุন আব্রূ जরুর্বাহ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিতেছেন বে, কাতাদাহ (র) বলেন ঃ అনিয়াছি বে, জ্বিনরা নিনওয়াহ হইতে মহানবী (সা)-এর নিকট आসিয়াছিলেন। নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছিলেন বে, জ্বিনদিগকে কুরআন তিনাওয়াত করিয়া ఆনাইবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তোমাদের মধ্য হইতে আমার সাথে কে যাইতে চাও? কিন্ু সকনেই মাথা বুঁকাইয়া রহিল। তিনি পুনরায় অনুর্রপ জিঙ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তৃতীয়বার অনুরূপ জিঞ্ঞাসা করার পর হোযাইন গোত্রের আদ্দুন্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হৃবূর (সা)-এর সংগে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হ্যূর (সা) তাঁহাকে সংণগ নইয়া হাজুন ঘাঁটিতে পৌছিলেেন এবং একটি বৃত্ত জাঁকিয়া তাঁাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া তিনি সম্মুখ্ে অগসর হইলেন। ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন, অমি দেখিতে পাইলাম বে, শকুনের ন্যায় কতিপয় প্রাণী আগমন করিতেছে। কিহুহ্ষণ পর আমি প্রচও একটি হষ্টোলের আওয়াজ ওনিতে পাইয়া রাসৃলের ব্যাপারে ওয় পাইনাম।’ অতঃপর রাসৃনুন্बাহ (সা) ক্রজান তিলাওয়াত করিলেন। ফিরিয়া আসার পর আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিনাম, হে আল্ধাহর রাসূল! আমি কিসের হষ্টগোন ऊনিতে পাইনাম? হ্যূর (সা) বলিলেন, তাহারা একজন নিহত ব্যক্তি লইয়া ঝগড়া করিতেছিল, ন্যায় সংগত্যাবে উহার মীমাংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম এই বর্ণনাটি মুরসাল রেওয়ায়াত কর্রিয়াহ্নন।

এই সব ঘট্নাবनী দ্বারা স্পষ্ট বুবা যায় বে, হৃহূ (সা) স্বেচ্ছায় যাইয়া জ্বিনদিগকে কুরजান পাঠ কর্য়য়া ঔনাইয়াছেন। তাহাদিগকে ইসলাম্রে দাওয়াত দিয়াছেন এবং প্র<়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষ দিয়াছেন। তবে প্রথমবারে যখন তাঁशারা কুরআন
 তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝা यায়। ইशার পর তাহারা প্রতিনিধিক্রপে হ্যূর (সা)-এর নিকট আসিলে হুযূর (সা) তাহাদিগকে কুরजান পাঠ করিয়া ওনান। তখন ইবৃন মাসটদ (রা) হৃযূর্রের সাথে গিয়াছিলেন বটট তবে ঘটনাক্কেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। ইবৃন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্য কেট হ্যূর (সা)-এর সাথে যান নাই। ইহাও ইইতে পারে শে, প্রমবার হযূূ (সা)-এর সাথে কেহ ছিলেন না। ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনার দ্মারা ইহাই বুঝা यায়। অতঃপর অন্য এক রাত্র আাদ্দুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রা) হযৃর্রের সাথে গিয়াছিলেন। य্যেন :
 আবূ হাত্মি ইবৃন জুরাইজের হাদীস হইতে এই ধরনের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও

বর্ণিত আছে বে, নাখলায় বেই জ্বিনেরা হৃযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিল তাহারা ছিন নিনওয়াবাসী আর মক্কায় যাহারা সাক্ষাৎ কর্য়াছে তাহারা ছিল নাসীবীনের অধিবাगী।

আর বায়হাকী (র) বলেন, যেই বর্ণনায় বনা হইয়াছে যে, আমরা চরম অশান্তিতে সেই রাতটি অতিবাহিত কর্যিয়াছি সেইখানে আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ব্যতীত जন্যफের কথ্া বনা হইয়াছে, যাহারা ঘট্না সশ্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ..... আমর (র) ইইতে বর্ণনা করেন। আমর (র) বনেন ঃ আবূ হুরায়া (রা) হূূূর (সা)-এর বিশেষ প্রয়োজন ও ওযূর জন্য পানির পাত্র নইয়া হ্যূর (সা)-এর সাথে যাইতেন। নিয়মনুযায়ী একদিন তিনি হৃূূ (সা)-এর পিছনে পিছনে গেলেন। হৃযুর (সা) জ্জ্ঞ্মসা করিলেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি আবূ হুরায়রা। হভূর (সা) বলিলেন ঃ ইন্তেঞ্জার জন্য টিলা লইয়া আস কিন্ুू হাড্ডি আর গোবর আনিও না। অবূ হহায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি আঁচলে করিয়া কয়়কটি পাথর आনিয়া হৃৃূর (সা)-এর পার্শে রাখিয়া দিলাম। তিনি প্রয়োজন সারিয়া দাঁড়াইলে আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং বনিলাম হে আল্লাহর রাসূল! হাঙ্ডি আর গোবর आনিতে নিষ্ষে করিলেন কেন, জানিতে পারি কি? বলিলেন ঃ নাসীবীনের একদল জ্বিন আমার নিকট आসিয়া খাদ্য প্রা্থনা করিয়াছিন। আমি আ/্লাহর নিকট দোয়া কর্নিনাম বে, তাহারা বেই হাড্ডি আার গোবর অত্ক্রিম কর্রিবে তাহা বেন খাদ্যে পর্নিণত হইয়া यায়। ইমাম বুখারী স্বীয় অন্থে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেথ করিয়াছেন। সুতরাং এই হাদীস আর উপরে বর্ণিত হাদীসণ্তলি দ্বার বুঝা যায় বে, জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযুর (সা)-এর নিকট উহার পর আরো কয়েকবার আগমন কর্রিয়াছে। এখন ঐ হাদীসণ্গলি উল্লেখ করিব যাহা দ্বারা হযূর (সা)-এর নিকট জ্বিনদের অকাধিকবার আগমনের প্রমাণ পাওয়া यায়।

ইব্ন জারীী (র) ..... আদ্দুল্মাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন
 নাসীবীনের র্রধিবাসী ছিন। সংখ্যায় ছিন তাঁারা সাত্জন। রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাদিগকে নিজ্জের পক্ক হইতে দূতর্রপ তাহাদের সশ্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

มুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহারা ছিন সাতজন। তিনজন হেরানের অধিবাসী আর চারজন নাসীবীনের অধিবাসী। তাহাদ্র নাম হইল ঃ (১) হাছী (২) शাছা (৩) মুনীছী (8) শাজীর (৫) মাজির (৬) উরুদুনিয়ান (৭) আহক্ধাম। আবূ হামজাহ ছूানী (র) বনেন ঃ জ্বিনদের সেই গোত্রটির নাম ছিন বনূ শীছান। জ্বিনদের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় ইহারা ছিল সংখ্যাধিক। বশশশগত দিক থেকেও ছিল তাহারা সশ্মানিত। ইহারা সাধারণত ইবলিসের সেনাদলভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুফিয়ান ছওরী (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন ঃ তাঁারা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবাআহ। তাহারা নাখলাহ হইতে আসিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় यে, তাহারা ষাটটি উটে চড়িয়া আসিয়াছিন এবং তাহাদের নেতার নাম ছিল অরদান। কাহার্রো মতে তাহাদের সংখ্যা ছিন তিনশত। ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত আছে বে, তাহারা বার হাজার ছিন। পরশ্পর বিরোধপূর্ণ এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, রাসুলুল্মাহ (সা)-এর নিকট জ্রিনদের আগমন একাধিকবার ঘটিয়াছে। কখनো সাত্জন, কখনো নয়জন, কখনো তিনশত, কখনো বার হাজার ইত্যাদি সং্খ্যক আগমন করিয়াঢছ। বুখারী শরীফফের এক হাদীলেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি এই :

ইয়াহইয়া ইব্ন সুলাইমান (র) ..... আব্দুল্লাহ ইবৃন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ঃ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ উমর (রা) यদি কোন ব্যাপারে বলিতেন বে, "আামার ধারণায় ব্যাপারটি এই মনে হয় তাহা হইলে বাস্তবেও উহাই ঘটিত।" একদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রা) বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে একজন সুদর্শন লোক কোথায় যেন যাইতেছিল। উমর (রা) লোকট্টিকে দেথিয়া বনিলেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহা হইলে লোকটি জাহেনিয়া যুপের একজন গণক ছিন। তাহাকে আমার নিকট নইয়া আস। লোকটি আসার পর উমর (রা) ঢাঁহার ধারণার কথা লোকটিকে বলিলেন। লোকটি বলিল: এমন বিচছ্কণ, বুদ্ধিমান ও দূরদ শ্শী কোন মুসলামান এই যাবত আমার ঢোথে পড়েনি। উমর (রা) বনিলেন, প্রকৃত ঘট্না বলিতে তোমাকে জোর তাগিদ দিতেছি। লে বলিল, আমি গণক ছিলাম। উমর (রা) বলিলেন, তোমার জীবনের একটি বিম্ময়কর ঘটনা আমাকে পনাও। লোকটি বলিল ঃ আমি একদিন বাজারে যাইতেছিলাম। বেই জ্বিনটি আমার নিকট সবচেফ্যে আর্ৰর্যজনক সংবাদ নিয়া আসিত পথিমধ্যে সে আমার নিকট উপস্থিত হইন। তাহাকে সন্তস্ত ক্লান্ত মনে হইতেছিল। সে বনিতে লাগিল :


जর্থাৎ আপনি কি জ্বিনদের ধ্রংস নৈরাশ্য, ছড়াইয়া পড়িবার পর সংকুচিত হওয়া ও তাহাদ্র দूर्शতির কথা ऊনিয়াছেন? এই কথা ণনিয়া হयরত উমর (রা) বলিতে লাগিলেন, यেন সত্যই বলিয়াহে। आমি একদিন তাহাদের মূর্তিখির পার্শ্বে ৩ইয়াছিলাম। ইত্যবসরে একজন লোক একটি গো-বৎস নইয়া তথায় উপস্থিত হইল উহা যবাহ করিল । হঠাৎ आমি এমন একটি প্রচఆ আাওয়াজ ऊনিতে পাইলাম। ইতিপৃর্বে কোনদিন যাহা আমি খনি নাই। কে যেন বনিতেছিন, হে জানীহ! সফল্ত দানকারী

বিষয় আসিয়াছে। একজন বাকপটু লোক ‘লা-ইলা ইল্লাল্লাহ্’-এর দাওয়াত দিতেছেন। উমর (রা) বলেন এই আওয়াজ খনিয়া সমস্ত মানুষ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য সেইখানে বসিয়া রইলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আওয়াজ ওনা গেল এবং অদৃশ্য হইতে কে যেন পূর্বের কথাগুলি বলিতেছিল। কিছু দিন পরই মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত ইইতে লাগিল। ইমাম বায়হাকী (র) ইব্ন ওহাবের সূত্রে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই রেওয়ায়েত দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, উমর (রা) নিজেই ঐ আওয়াজটি যবাহকৃত গো-বৎস হইতে ঐনিয়াছেন। উমর (রা)-এর আরো একটি দুর্বল রেওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহাই বুবা যায়। তবে অন্যান্য বর্ণনা দ্বার বুঝা যায় যে, সেই গণক লোকটিই উমর (রা)-কে ঘটনাটি খুাইয়াছে। আল্মাহ সর্বজ্ঞ। বায়হাকী (র)-এর এই মতটি গ্রহণযোগ্য মত। যতদূর জানা যায় যে, লোকটির নাম ছিল সাওয়াদ বিন কারিব। এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানিতে চাইলে আমার গ্রন্থ সীরাতে উমর (রা) দেখিয়া নিন। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, সম্ভবত ইনি সেই গণক, নাম উল্লেখ না করিয়া সহীহ হাদীসে যাহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) একদিন মিম্বরে নববীতে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন। খুতবার মাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে সাওয়াদ ইব্ন কারিব আছে কি? কিন্তু গোটা এক বৎসরের মধ্যে কেহই হ্যা বলিয়া উত্তর দেয় নাই। পরবর্তী বছর আবারো জিজ্ঞাসা করার পর আমি জিজ্ঞাস করিলাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! সাওয়াদ ইব্ন কারিব আবার কে? উমর (রা) বলিলেন ঃ তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক ও আশর্যজনক। ইত্যবসরে সাওয়াদ ইব্ন কারিব (রা) আসিয়া হাজির। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, সাওয়াদ, আমাদিগকে তোমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী धनाও।

সাওয়াদ (রা) বলিলেন ঃ আমি হিন্দুস্থান গিয়াছিলাম। এক রাতে ওইয়া আছি। ইত্যবসরে আমার সাথী জ্বিন আমার কাছে আসিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল ঃ উঠ, হঁশ থাকিলে শোন ও ভালো করিয়া বুঝিয়া লও। লুওয়াই ইব্ন গালিবের বংশ ইইতে আল্লাহ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর কবিতা আবৃত্তি করিল ঃ


অর্থ ঃ আমি জ্বিনদের অনুভূতি ও তল্পীতল্পা ঞুটাইবার কারণে আশর্যবোধ করিতেছি। তুমি यদি হিদায়াত অনুসন্ধান করিয়া থাক তাহা হইলে মক্কার দিকে রওয়ানা করো। ভালো ও মন্দ জ্বিন সমান নয়। উঠ, বনু হাশিমের সেই দিষ্তীমান প্রিয় দর্শন চেহারার প্রতি তাকাও। ইহার পর আমি আবারো তন্দ্রাচ্ছ্ন হইইয়া পড়ি। পুনরায় সে আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিলঃ হে সাওয়াদ বিন কারিব! আল্লাহ্ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন। তুমি তাহার খিদমতে যাও এবং হিদায়াত লাভ কর। পরবর্তী রাতে সে আবারো আমাকে জাগ্রত করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল ঃ


অর্থাৎ- জ্বিনদের অনুসন্ধান ও তল্পীতল্পা কুটাইতে দেথিয়া আমি আশর্য হই।
হিদায়াত পাইতে হইলে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। তাহার পা ও লেজ সমান নয়। অতিসত্বর বনী হাশেমের সেই মহান ব্যক্তির মুখ দর্শনে ধন্য হও।

তৃতীয় রাত্রে পুনরায় আসিয়া সে আমাকে জাগাইল এবং নিম্নোক্ত কবিতাগ্ডলি আবৃত্তি করিল ঃ


অর্থাৎ জ্বিনদের অবগতি ও তাদের কাফেলার দ্রুত প্রস্তুতির জন্য আমি অবাক ইই।
হিদায়াত লাভের জন্য মক্কায় চলিয়া যাও। ভালো ব্যক্তি আর মন্দ ব্যক্তি সমান নয়।
উঠ, বনী হাশেমের মহান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও। ঈমানদার জ্বিন আর কাফির জ্বিন সমান নয়।

উপর্যুপরী তিন রাত এই কথাণুলি ত্বিবার পর মুহাম্মদ (সা) এর মর্যাদা ও ভালোবাসা আমার মনের সমুদ্রে তরহ্গায়িত হইতে তুরু করিল। ফলে সফরের প্রস্তুতি নিয়া সোজা মক্কায় হুযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিলাম। রাসূলুল্নাহ (সা) তখন মক্কা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার চতুষ্পার্শ্বে ছিল জনতার প্রচণ ভীড়। আমাকে দেখিয়া রাসূল (সা) বলিয়া উঠিলেন ঃ মারহাবা! হে সাওয়াদ ইব্ন কারিব! হহূূর (সা) বলিলেন, "'তুমি কিভাবে, কেন এবং কাহার কथা শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছ আমার

সবই জানা আছে।" সাওয়াদ বলিল, হৃযূর, অনুমতি হইলে আপনাকে কয়েকটি কবিতা পাঠ কর্রিয়া ওনাইব। হযূর বনিলেন ঃ নির্ভাবনায় আগ্রহের সাথে বলিতে পার। অতঃপর আমি নিম্নেক্ত কবিতাঔলি পাঠ করিলাম :


অর্থ ॰ आমি নিদ্রা যাওয়ার পর রাত্রিকালে আমার জ্বিন আস়িয়া আমাকে একটি সত্য সংবাদ ৫নায়। পর পর তিন রাত লে আমার নিকট আসিতে থাকে এবং আমাকে বলিতে থাকে বে, লুওয়াই ইবনে গালিবের বংশে আল্নাহ্র একজন রাসূল আগমন কর্যিয়াছেন। আমি সফর্রের প্র<্রুতি নিয়া দ্রতত আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি সাক্ষ দিতেছি বে, আল্মাহ ব্যতীত কোন রব নাই এবং আপনি আল্লাহর বিশ্ব্ত রাসূল। आপনার সুপারিশই সর্বাধিক নির্ভরশীল। হে মহান ও পবিত্র লোকদ্দের সন্তান! হে মহানবী! आপনি আমাদের প্রতি ব্যই সব আসমানী বিধান আনয়ন করিবেন উহা যত কঠিন আার স্বভব বির্রোধীই হোক আমরা তা উপেক্ষে করিতে পারিব না। আপনি অবশ্যইই কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। সেখানে তো আপনি ব্যতীত সাওয়াদ ইব্ন কারিবের কোন সুপারিশকারী থাকিবে না।

সাওয়াদ (রা) বলেন, আমার কবিতাৎनি ऊনিয়া হৃযূর (সা) হাসিয়া উঠিনেন এবং আমাকে বলিলেন, "তুমি সফন হে সাওয়াদ!" এই ঘট্না শ্রবণ কর্রার পর উমর (রা) জিঅ্sসা করিনেন, তোমার সেই সাথীটি কি এখনও তোমার নিকট আলে? সাওয়াদ (রা) বলিলেন ঃ यখন আমি কুরজান পাঠ করিয়াছি তখন থেকে আর সে আলে না। তাহার পরিবর্ত্র আল্লাহর কিতাব লাভ করিতে পারিয়া আাম যারপর নাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। ইমাম বায়হাকী (র) আরো দুইটি সৃত্রে এই বর্ণনাটি উল্লেে করিয়াছেন।

দানায়েলে নবুওয়াতে হাঝেজ আবূ নুআইম কর্ত্থক বর্ণিত একটি হাদীস মদীনায় হিজরত করার পর হ্যূর (সা)-এর নিকট জ্বিন প্রতিনিধি দল আসিয়াছিন বনিয়া প্রমাণ করে। হাদীসটি এই:

সুলাইমান ইব্ন আহমদ (র) ..... আমর ইব্ন গায়লান ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্ন গায়নান ছাকাফী বলেন ঃ আমি আব্দুল্নাহ ইব্নন মাসউদ (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলাম যে, শ্ুনিয়াছি যেই রাতে জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়াছিল, সেই রাতে আপনিও হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, আমাকে উহার কাহিনী ওনান। তিনি বলিলেন, একদিন সুফ্ফাবাসী সাহাবীদিগকে রাতের খানা খাওয়াইবার জন্য লোকেরা সাথে করিয়া লইয়া যায়। আমাকে কেউ না নেওয়ায় আমি সেখানেই রহিয়া গেলাম। কিছূক্ষণ পর হুযূর (সা) সেই পথ দিয়া কোথায়ও যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি ইব্ন মাসউদ। হহূূর (সা) বলিলেন, কি ব্যাপার খানা খাওয়াইবার জন্য তোমাকে কি কেউ লইয়া গেল না? বলিলাম ঃ জ্বি, না। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, তুমি আমার সাথে চলো, হয়ত কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, অতঃপর আমরা উম্মে সালামার হুজরার নিকট যাই। আমাকে বাহিরে রাখিয়া হুযূর (সা) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হুজরার ভিতর হইতে একজন দাসী আসিয়া বলিল ঃ হুযূর (সা) ঘরে আপনার জন্য কিছুই পান নাই। আপনি আপনার জায়গায় চলিয়া যান। অতঃপর আমি মসজিদে চলিয়া গেলাম এবং কতণুলি কংকর একত্রিত করিয়া উহার উপর মাথা রাখিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া শইয়া পড়িলাম। একটু পর সেই দাসীটি আসিয়া আমাকে বলিল, চলুন, রাসূলুল্নাহ (সা) আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন। আমি তাহার সাথে যাইতে লাগিলাম। আর মনে মনে এই আশা করিতেছিলাম বে, হয়ত খাবারের কোন ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমি পৌঁছার পর খেজুরের একটি তাজা ডাল হাতে লইয়া হুযূর (সা) ঘর হইতে বাহির হইলেন। ডালটি আমার বুকের উপর রাখিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, আমি যেইখানে

 অতঃপর তিনি রওয়ানা হইলেন। আর আমিও তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা ‘বাকী গারকাদ’ নামক স্থানে পৌঁছিলাম। অতঃপর একটি বৃত্ত আঁকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ তুমি এইখানে বসিয়া থাক। আমি আসিবার পূর্ব পর্যন্ত একটুও নড়াচড়া করিও না। অতঃপর তিনি হাঁটিতে লাগিলেন আর আমি খেজুর বৃক্ষের ফাঁক দিয়া হহজুরের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি আড়ালে চলিয়া গেলেন। তখন আমি একটি প্রচণ্ড শোরগোলের শব্দ শুনতে পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হইল যে, সম্ভবত হাওয়াজেন গোত্র রাসূলুল্নাহ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য ঢাঁহার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। আমি

বাড়িতে গিয়া লোকজন লইয়া আসিয়া হ্যূর (সা)-এর সাহাব্যের জন্য অগ্গসর হইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তখন আমার স্বরণ ইইন যে, রাসূনুল্নাহ (সা) তো এই জায়গা ত্যাগ করিতে আমাকে নিমেধ করিয়াছেন। অতঃপর ఆনিতে পাইলাম বে, রাসূনুল্লাহ (সা) লাঠি দ্বারা কাহাদদরকে যেন শাসন করিত্তেেন এবং বলিতেছেন তোমরা বসিয়া পড়। তাহারা বসিয়া পড়িন। ঐইভাবে গোটা রাত কাট্য়া গেন। অতঃপর রাসূনুল্মাহ (সা) আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাওয়ার পর তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে? আমি বলিলাম, না, ঘুমাই নাই। তবে আমি খুবই সন্ত্র ইইয়া পড়িয়াছিলাম। এমনকি আপনার সাহাय্যার্থে বাড়িতে গিত্যে লোকজন ডাকিয়া আনিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিনাম। আমি ধারণা করিয়াছিলাম বে, হাওয়াজেন গোত্র আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আপনার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। অতঃপর রাসৃনুল্মাহ (সা) বলিলেন, पুমি যদি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইতে তাহা হইনে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া নইয়া যাইত। আচ্ছ, তুমি কি কিছু দেথিয়াছ? আমি বলিলাম, সাদা পোষাক পরিহিত কিছু কালো লোক দেখিতে পাইয়াছি। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেনে, উহারা নাসীবীনের জ্বিন প্রতিনিধি। আমার নিকট আসিয়া তাহারা খাদ্য চাহিয়াহে। ফলে প্রতিটি হাড্ডি ও গোবরকে আমি তাহাদের খাদ্যক্পপ নির্বাচ্ন করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, উহা ঘ্|রা তাহাদের কি উপকার ইইবে? হ্যূর (সা) বনিলেন ঃ তাহাদের জন্য বে কোন হাড্ডিই পূর্বের ন্যায় গোশ্তে ভরপুর হইয়া যায় এবং খাওয়ার পুর্বে যাহা ছিল তাহারা গোবরে তাহা পাইয়া থাকে। সুতরাং কেঊ বেন হাড্ডি আর গোবর দ্বারা ইতিজ্জা না করে। এই সনদটি খুবই গরীব। উহাত একজন রাবী এমন রহহিয়াছেন যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লাহ সর্বঙ্ঞ।

আবূ নুজাইম (র) ..... যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যুবাইর ইবনে আওজাম (রা) বলেন বে, রাসূনুল্লাহ (সা) একদিন মদীনার মসজিদে ফজরের সালাতের ইমামতি করিলেন। সালাত শেষে চলিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন, আজ রাতে জ্রিন প্রতিনিধির কাছে যাইব। আমার সাথে তোমাদ্রে মধ্য ইইতে কে যাইবে? তিনবার বলার পরও কেট কোন উত্তর দিল না। হযূর (সা) আমার কাছে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি ঢাহার সাথে হাটিতিে লাগিলাম। মদীনার পাহাড়সমূহ অতিক্রম করিয়া আরো সন্মুথে অপ্পসর হইয়া আমরা একটি বানুকাময় প্রাত্তরে উপনীত হইলাম। হঠাৎ দেথিতে পাইনাম বে, দেহের নিন্নাংশ্শ পোষাক পরিহিত কর্যেকজন দীর্ঘকায় লোক দ̆ডড়াইয়া রহহিয়াছছ। তাহাদিগকে দেথিয়া আমার দেহে প্রচఆ কম্পন তরু হইয়া গেল। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ইবৃন মাসউদের বর্ণনার মতই। হাদীসটি গরীীব বলিয়া বিব্বেচি। আল্gাহ সর্বজ।

জ্বিন প্রতিনিধি সস্পর্কে বর্ণিত হাফিজ আবূ নুআইমের বর্ণিত আরেকটি হাদীস निম্ন্রপ:

আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাব্বান (র) ..... ইব্রাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন : ইব্রাহীম (র) বলেন : হयরত অদ্দুল্নাহর এক দল সাথী হজ্ছের উদ্দেশ্যে সফ্রে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাহারা দেখিতে পাইলেন বে, সাদা বর্ণ্ণে একটি সপ্প রাস্তার উপর পড়িয়া রহিহ়াছে। তাহা হইতে মিশক আম্বরের ঘ্রাণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। आমি সাথীদিগকে বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও। আমি দেখি এই সর্পের পরিণাম কি দাঁড়ায়। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমার সাথীরা চনিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরই সাপটি মরিয়া গেন। ফলে আমি সাপটিকে ছোট টুকরা সাদা কাপড়ে পেেচাইয়া রাস্তার পার্শ্বে দাফন্ন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর রাতের খাবারের সময় আমি আমার সাথীদের সাথে মিলিত হইলাম। ইবরাহীম (র) বলেন, আমরা তখনও সেখানেই বসা। ইত্যবসরে পশ্চিম দিক হইতে চারজন মহিলা आসিয়া উপস্থিত হইন। তাহাদের একজন বলিল, তোমাদের মধ্যে কে উমরকে দাফন করিয়াছছ? আমরা বলিলাম ঃ উমর কে? जাহাতে জানি না। মহিলাটি বলিন, তোমাদের কে সর্পটি দাফ্ন কর্রিয়াছে? ইবরাহীম (র) বনেন, আমি বনিনাম, আমিই দাফন্ন কর্যিয়াছি। মহিনাটি বনিল, আল্লাহর শপথ! তোমরা একজন পাকা সাওম পালনকারী ও সানাত কায়িমকারীকে দাফন করিয়াছ। সে তোমাদের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং মুহাম্ম (সা) নবীক্রপপ আগমন করিবার চারশত বছর পূর্বেই আসমান হইতে তাঁহার তণাবनী শ্রবণ করিয়াছিন। ইবরাহীম (র) বলেন, অতঃপর আমরা আল্লাহর তুণ বর্ণনা কর্রিলাম এবং হজ্জ সমাপনান্তে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমি তাহাকে সাপে ঘটনাটি খনাইলাম। হयরত ঊমর (রা) ঘটনাটি ๒नিয়া বলিলেন, মহিলাটি ঠিকই বলিয়াছে। आমি
 आমি নবীর্রপে প্রের্রিত হওয়ার চারশত বছছ্র পূর্বে সে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বনিয়া বিবেচিত।

এক বর্ণনায় বनা হইয়াছে यে, দাফন করা লোকটি ছিল সাফওয়ান ইবনে মুআাত্তাল। আর রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট বেই নয়জন জ্রিন আসিয়াছিল এই দাফন্ৃক জ্রিনটি তাহাহাদর একজন, যিনি সর্বশেশ মৃত্যবর্রণ করিয়াছেন।

আবূ নু'অইম (র) ..... মুয়াय ইবৃন আব্দুল্নাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুজাय ইবনে আদ্দুল্নাহ (র) বলেন, আমি একদিন উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমির্রুন্ন মু’মিনীন! একদিন আমি এক ময়দানে নিয়া দেখিতে পাইনাম ভে, দুইটি সাপ পরশ্পর নড়াই করিতেছে। অতঃপর একটি অপরট্টিকে মার্রিয়া ফেলিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি

লড়াই ক্ষেত্রে যাইয়া দেখি তথায় অসংখ্য সাপ মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কাহারো কাহারো দেহ ইইতে ইসনাম্রের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি এক এক করিয়া সকলের ঘ্রাণ লইতে নাগিনাম। অবশেষে হনুদ বর্ণের হালকা পাতলা একটি সাপ হইতে ইসলামের ঘ্রাণ আসিতে লাগিন। আমি আমার পাগড়ীতে প্পেচইইয়া তাহাকে দাফন কর্রিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমি একটি আওয়াজ ఆনিতে পাইনাম। কে যেন বলিতেছেন, হে আল্লাহর বান্দ! আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন। এই সর্প দুইটি জ্বিনদের বনু শা‘আয়ান ও বনু কাত্য়ে গোচ্রের ছিন। তাহাদের ঝগড়া ও হত্যাকাঙ্ড সবই তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তুমি যাহাকে দাফন করিয়াছ, সে ছিল একজন শহীদ। সে তাহাদেরই একজন ছিল যাহারা রাসূনুল্মাহ (সা)-এর নিকট কুরজান তিলাওয়াত ऊনিয়াছিন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) অতঃপর লোকট্টিকে বলিলেন, তুমি যদি সত্য বनিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি একটি বিম্ময়কর ঘটনাই দেথিয়াছ। जার যদি মিথ্যা বলিয়া থাক তবে মিথ্যার পরিণাম ঢুমি নিজেই ভোগ করিবে।

## আয়াতের বিশ্লেষণ

 দল জ্রিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম তাহারা কুর্রান খনিতেছিন।
 তাহারা বলিল, চ্রু কর। অর্থাৎ জ্বিনরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ज্্রতা রক্ষার্থে পর্প্পর বলাবলি করিতে লাগিল বে, তোমরা চূপচাপ কুরান শ্রবণ কর।

বায়হাকী (র) ..... জাবির ইবনে আদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আা্ুল্লাহ (রা) বলেন, হযৃর (সা) একদিন সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সম্মুধ্ে সূরায়ে আর রাহমান আদ্যোপান্ত তিনাওয়াত করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ কি ব্যাপার, তোমরা বে চূপ কর্রিয়া রহিয়াছ? জ্বিনরাই তে তোমাদের চাইতে ভালো উত্তর দিতে পার। जমি তাহাদের সমুথে থে প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকর করিবে, পাঠ করিন্বার সাথে সাথে তाহाরা এই বनिয়া উত্তর দিয়াছিন यে,
 আপনারই প্রাপ্য)। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ মূসলিম আবদ্দুর রহমান ইব্ন ওয়াকিক্দ (র)-এর মাধ্যমে ওলীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। যুহাইর (র) হইতে ওলীদ

কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও আমি উহা পাই নাই। ইমাম বায়হাকী (র) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ তাতিরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 হইলেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,
高

侵 তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফिরিয়া গেল সতর্ককারীরূপেই।

অর্থাৎ জ্বিনরা হূূূ (সা)-এর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছে নিজ্ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা সেই সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :


তাহারা যেন দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়়ের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে, যাহাতে তাহারা সতর্ক ইইতে পারে।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হইয়াছিল কিন্ুু রাসূল পাঠানো হয় নাই। রাসূল না পাঠানোর ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন :
 यত নবী রাসূন পাঠাইয়াছি তাহারা সকলেই ছিলেন গামের অধিবাসী।' অন্যত্র বলিয়াছেন :
‘আপনার পূর্বে আমি যত নবী পাঠাইয়াছি তাহারা সকনেই আহার করিত্নে ও বাজার্র হাঁ্তিত্ন।

ইবরাহীম (আ) সশ্পর্কে আল্লাহ তাআ্া বলিয়াছেন :
 নবুওয়াত ও কিতাব রাথিয়াছ্ছ।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে বে, ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী রাসূলের আবির্তাব ঘটিয়াছে তাহারা সকলেই ছিলেন তাঁহারই বংশশে। সূরা আন‘আমে বলা
 তোমাদিগের নিকট কি তোর্মদিগের হইতে রাসূন্ণণণ আলেন নাই?

ইহার তাৎর্য এই বে, আয়াতে জ্বিন ও মানবজাতি উভয়কে সপ্মিলিত্ভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতএব রাসূল আগমনের ব্যাপারটি কোন এক জাতির সাথে সম্শৃক্ত হইবে। তাহারা হইন মানুষ। আয়াতের অর্থ এই রকম হইবে ভে, হে জ্রিন ও মনুষ! তোমাদিগের দুই জাত়ির কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি তাহাদিগের নিকট কোন রাসূন আসেন নাই? যেমন আল্লাহ ত'‘ানা এক আয়াতে বনিয়াছেন :
 এই আয়াত দ্বারা বাহ্যত উর্ভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল নির্গত হয় বনিয়া মনে ইইলেও প্রকৃত পক্ষে উভয় দরিয়া হইতে নয়, বরংং দুই দরিয়ার ভে কোন একটি হইতে মুক্ত ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। অতঃপর জ্রিন সম্প্রদায় স্বজাতির নিকট যাইয়া বে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। সে সম্পর্কে আল্লাহ ত'আলা বলিতেছেন :

位
আমাদিগেন সম্প্রদায়! আমর্রা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ কর্রিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে।'

ঈসা (আ)-এর কথা এই জন্য উল্নেখ করা হয় নাই বে, ঈসা (আ)-এর কিতাব ইজিল মূলত তাওরাত্রই সম্পূরক ছিন। ওয়াজ নসীইতই ছিন তাহার মূন প্রতিপাদ্য বিষয়। হানাল-হারাম্মে মাসজালা ছিল নিতাত্তই অब্প। সুতরাং তাওরাতই হইল আসল কিতাব। তাই জ্বিনরা ইন্জীলের কथা উল্লেখ না করিয়া কেবল তাওরাতের কথাই উল্লেখ করিয়াছ্রন।

অনুর্রপভববে হৃযূর (সা)-এর মুথে জিবরাদল (আ)-এর প্রথম আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ওয়ারাকা ইবন্ন নওফন্ন বলিয়াছিলেন, ‘বাহ! বাহ! ইনি তো লেই দূত যিনি হযরত মূসা (আা)-এর নিকট আপমন করিতেন। হায়! আমি यদি আর্রো কিছू দিন বাँচিয়া थाকিতাম!’
 কুর্রান পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে সমর্থনকারীক্রপে আাগমন করিয়াহে।

 অর্থাৎ কুর্রান আমলের ক্ষেত্রে সরন পর্থের দিশাঁ দিয়। কারণ কুরানের প্রতিপাদ্য

বিষয় হইন দুইটি। একটি হইল খবর, অপরটি তলব। খবর সত্য আর তলব হইন ন্যায্য। যেমন আল্মাহ ত'আলা বলিয়াছ্নন :
 পরিপৃর্ণ হইয়াহ্রে। অল্লাহ সুবহহানুহ ত'অলা আরো বলিয়াছেন ঃ


 সত্য পথের সন্ধান দেয়। 1 অর্থাৎ অকীদার ক্ষেত্রে সত্য পথথর সন্ধান দেয় এবং আমলিয়াতের ক্ষেত্রে সহজ পথের সন্ধান দেয়:

প্রতি আহানানকারীর ডাকে সার্ড় দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন।"
এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, আল্লাহ্ ত'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে জ্বিন ও মনুষ উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। তাই তিনি জ্বিন জাতিকে আল্নাহ্র প্রতি আঞ্木ান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এ্রমন একটি সূরা পাঠ করিয়া ৫নাইয়াছেন বেখানে আল্মাহ্ ত'আলা উভয় জাত্কেকে সম্বোধন করিয়াছ্নে এবং উভয়়ের প্রতি বিধান জারী করিয়াছেন ও ভীতি প্রদর্শন কর্রিয়াছেন, তাহা হইল সূরা জার রাহমান। এইজন্য
 আহ্নানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং আল্ধাহ্র প্রতি ঈমান আন।"
 কেহ বলেন এই আয়াত্ - रররফটি অতিরিক্ত। তবে এই ধারণাটি আপত্তিজনক। কারণ ইতিবাচক বাক্যে এই ধরনের ব্যবহারের কোনো নিয়ম নাই।
 হইয়াছে। অর্থাৎ আল্ধাহ্ তোমার্দের কিছ্ম পাপ ক্যা করিয়া দিবেন।
 করিরেবে।"' অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আলা তোমাদিগকে তাহার যন্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রষ্ন করিবেন।

কতিপয় आলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন বে, মু"মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। সৎ কর্মশীন ঈমানদার জ্বিনদিগকে কিয়ামতের দিন দোযখের শান্তি হইতে রক্মা করা হইবে। ইহা তাহাদের প্রতিদান। ইহার চাইতে আরো উন্নত মর্यাদা দেওয়া ইইলে এইখানে তাহাও উল্লেখ করা হইত।

হযরত আাদুল্নাহ্ ইব্ন আক্বাস (রা) বলিয়াছেন, "মু’মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। কারণ উহারা ইবनিসের বংশধর আর ইবনিসের বংশ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

তবে নির্ভরব্যেগ্য সঠিক মত এই বে, "ঈমানদার মানুভ্রে ন্যায় ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" এই দাবীর সপক্ষে কেহ কেহ
 প্রমাণ পেশ কর্রিতে চাহিয়াহেন। তবে এই দলিনটি আপত্জিজনক। নিম্নোত্ত আয়াতটি ইহার উত্তম ও উপযুক্ত দলিন।
"আর বে তাহার প্রতিপালকের উপস্থিত হওয়ার ভয় রাথে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি জান্নাত। অতএব হে জ্রিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করিবে?"

এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা জ্বিন ও মানুষ্রে প্রতি প্রদত্ত স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্নেখ করিয়া বলিয়াছছন বে, সঙকর্মশীন মানুষ ও জ্বিনদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া জনন্নাত দেওয়া হইবে।

এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া মানুম্রে তুলনায় জ্বিনরাই অধিকতর কৃতজ্ঞত প্রকাশ করিয়াছিন। তাহারা বनিয়াছিল,

秋" ‘ে প্রভু! তোমার কোনো
নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার কর্রিব না। সক্নল প্রশংসা তোমারই প্রপ্য"।
এমন তো ইইতে পারে ননা বে, আল্gাহ্ ত'অালা জ্রিনদিগকে এমন নিয়ামত দান করিবার প্রত্শ্রুতি দিয়াছেন যাহা মূলত তহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

আরেকটি প্রমাণ ইহাও দেওয়া যাইতে পারে যে, যখন ইনসাফের দাবী অনুযায়ী কাফির জ্বিনদিগকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহা হইলে অনুগ্রহের দাবী অনুযায়ী মু’মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করা হইবে, ইহাই যুক্তিসগ্ত কথা। নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই দাবীর প্রমাণস্বর্রপ পেশ করা যাইতে পারে। আল্লাহ্ বনিয়াছেন ঃ

याशा ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছছ, জান্নাতুল ফিরদাউ্সস তহাদের অতিথিশানা।"

এই আয়াতের ব্যাপকতা প্রমাণ করে ব্যে, কেবল মানুষই নয়, বরং জ্বিন জাতিকেও জান্নাতুল ফিরদাউস দান কর়া হইবে। এই ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত রহিয়াছে। আनহামুদু লিল্ধाহ্! পৃথক একটি গ্রন্থে আমি এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আরো ওনুন, সকন ঈমানদার জান্নাতু প্ররেশ করার পরও জন্নাতের অনেক

জায়গা শূন্য রহিয়া যাইবে। ঢাহা হইলে ঈমানদার ও নেককার জ্বিনরা তাহাতে প্রবেশ করিতে বাধা কোথায়? আরো ఠনুন, আয়াতে দুইটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ওনাহ মাফ ও দোযখ থেকে মুক্তি। এই দুই জিনিস সাব্যস इఆয়ার পর জান্নাত অপরিহার্य হইয়া পড়ে। কারণ আখিরাতে জান্নাত আর জাহান্নাম ছাড়া তৃতীয় কোন স্থান নাই। সুতরাং বেই ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইন সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উপরন্ু জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও মু‘মিন জ্বিনকে জান্নাত দেওয়া হইবে না এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কেহ যদি এমন প্রমাণ পেশ করিতে পারে আমরা তাহা মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহহিয়াছি।

 দিবেন এবং তোমার্দিগকে নির্দিষ সময় পর্য্য অবকাশ দিবেন।" এই আয়াতে জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই বনে এই কথা বনা যাইবে না বে, নূহ্ (আ)-এর উন্মতরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। বরং সর্বসম্মতিক্রম্মে তাহারা জান্নাতী। উমর ইবৃন আদ্দুল আযীয বলিয়াছেন, জ্বিনরা জান্নাতের মধ্যভােে স্থান পাইবে না, বরং জান্নাতের আশেপাশশ অবস্থান করিবে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা জান্নাত প্রবেশ করিবে এবং মানুষ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে কিষ্ুু তাহারা মানুষকে দেখিতে পাইবে না। অবস্থাটা ঠিক দুনিয়ার বিপরীত হইবে। কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে পানাহার করিবে না বরং ফেরেশতার ন্যায় তাসবীহ্ তাহনীলই হইবে তাহাদের খাদ্য। কিন্ু সব ক'টি মতই আপত্তিকর ও ভিত্তিহীন। অতঃপর আল্মাহ্ ত'অালা তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন :
"কেহ यमि আল্লাহ্, দিকে আহ্নানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্নাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।" বরং আল্gাহ্র শক্তি তাহাকে বেষ্টে করিয়া রাখিয়াছে।
 না i" অর্শাৎ তাহাদিগের কেউ তাহাকে,আাশ্র্য দিবে না ও আল্লাহ্র শাস্তি হইতে র্ষক্প করিতে পারিবে না।
 यে, দাওয়াত্রে ক্ষেত্রে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। দীন প্রচরেরে জন্য এই পদ্ধতি খুবই উত্তম ও ফলগ্রদ-একদিকে উৎসাহ দেওয়া ইইয়াছে অপরদিকে ভয় দেখানো ইইয়াছছ। এইজন্য তাহারা অধিকাংশই হিদায়াত লাভ করিয়াছে এবং দলে দলে রাসানুন্মাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম কবূন করিয়াছে। এই প্রসন্গে ইতিপৃর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বষ্ঞ।

ইবনে কাছীর ১০ম चজ-৩৩

## 


 O


৩৩. উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ণী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃত্রে জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্ঠুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
৩8. যে দিন কাফির্রদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহাহ্নামের নিকট, সে দিন উহাদিগকে বলা হইবে, ‘ইহা কি সত্য নহহ?’ উহারা বলিবে, ‘আমদিগের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।’ তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।’
৩৫. অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। উহাদিগের জন্য তাড়াহহড়া করিবেন না। উহাদিগকে যে বিষয়ে সंতর্ক করা হইয়াছিন তাহা যে দিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিন উহাদিগের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্গের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, সত্য ত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।

जাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন, যাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং স্বশরীরে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে, তাহারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ তা‘আলা নভোমণল ও ভূমণ্তলকে সৃষ্টি করিয়াছেন?
 অর্থাৎ আকাশ ও পৃথ্বীর সৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলাকে ক্বান্ত করিয়া তুলে নাই বর্ তিনি ＂হও＂বলিয়াছেন，আর উহা নির্বিবাদh，নির্দ্বিধায় স্বতঃঋ্לৃর্তভাবে হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র নির্দেশের ব্যত্যয় করিবে এমন সাধ্য কার？সকলেই তাঁহার সম্মুখ্ে ভীত－সব্তत्ठ। এমন প্রবল প্রতাপাबিত মহা পরাক্রমশানী শক্তিমান আল্লাহ্ কি মৃত মানুষণ্খলিকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না？যেমন আল্লাহ্ ত＇আলা অন্যত্র বলিয়াহেন ：

## 

 না।＂তাই আল্লাহ্ ত＇আলা বলিয়াছেন，

অতঃপ্র কাফির্রদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ্ তাআলালা বলিতেছেন ঃ
为＂বদিন কাফির্রদিগকে জাহান্নাম্মের নিকট উপস্থিত করা হইবে সেই দিন তাহাদিগকে বনা হইবে，ইহা কি সত্য নरহ？＂

অর্লাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে কাফি্রদিগকে জাহান্নাম্রে নিকট উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে，কেমন！তোমাদিগকে যাহা বনা হইয়াছে উহা কি সত্যরূপে পাইয়াছ？ইহা কি যাদা？না－কি তোমরা কিছুই দেখিত্ছে না？
 তथন তাহারা বাধ্য হইয়া ন্বীকার করিবে যে，ইহা সবই সত্য।
 কর，কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।＂অতঃপর আল্gাহ্ ত‘আলা মিথ্যা প্রত্পন্নকারীদিগের নির্যাতনে てৈর্যধারণ করিবার জন্য রাসূনুল্নাহ্（সা）－কে নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ：
飞ৈর্য্যধারণ করিয়াছ্ছিন দৃছপ্রতিজ্ঞ রাসৃনগণ।＂

অর্থাৎ পৃর্ব যুপের রাসূনদিগকে তাহাদ্গিগে সশ্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় তাহারা যেমন দৃছ প্রত্ঞ্ঞার সাথে ধৈর্ব্যারণ করিয়াছেন，আপনিও তেমন ধৈর্ব্যধারণ করুন।
 মতবিরোধ রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, হযরতত নূহ্ (আ) ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা ও খাতামুল আন্বিয়া (সা)। আল্লাহ্ তা‘আলা সূরা আহযাব ও সূরা শূরার দুইটি আয়াতে বিশেষভাবে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে আল্লাহ্



ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে বলিয়াছছন বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) একদিন সাওম পালন করিলেন। পরদিন ঊপবাস কাটাইলেন, আবার সাওম পালন করিলেন। অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, পরদিন সাওম পালন করিলেন, অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, অতঃপর বলিলেন, হে आয়িশা! মুহাম্মদ (সা) ও তাহার বংশধ্রদের জন্য দুনিয়া শোতা পায় না। আয়িশা, পার্থিব জীবনের বিপদাপদদ ৃৈধ্যধারণ ও ভেগ-বিলাস হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহ্ ত'অাनা দৃए় প্রতিজ্ঞ রাসূনণণকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমাকেও অনুর্রপ কষ্ঠ দিয়া ¿ौर্যবারণণর নির্দ্রে দিয়া আল্লাহ্ ত'অালা বলিয়াছেন :

位 করিয়াছিন তুমিও অনুর্রপ そ̌ধ্ব্যধার কর।’ আল্লাহ্র শপথ কর্রিয়া বনিতেছি বে, ‘আমি

 উহাদিগের নিকট আযাব আসার ব্যাপারে আপনি তাড়াহ়্া করিরেন না।

বেমন আল্লাহ্ ত'আলা অন্যত বলিয়াছেন,
 অধিকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর কিছুকালের জন্য উহাদিগকে সুৰ্যাগ দাও।"
 অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।"
 বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিন তাহা বেদিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন উহাদিগের মনে হইবে উহারা বেন দিবসের একদণের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই।"

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলিয়াছেন :
 (কিয়ামত) প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদিগের মনে হইইবে যেন উহারা পৃথিবীতে ' মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে।"


যেদিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সেদ্রিন উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহ্রুর্তকাল মাত্র ছিল,উহারা পরস্পরকে চিনিবে।" بَلاز (ইহা এক ঘোষণা)।

 দ্বিতীয়ত, মূन বাক্য ' একটি ঘোষণ।
 করা হইবে না।" অর্থাৎ যে নিজের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে আল্লাহ্ কেবল তাহাকেই ধ্বংস করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্র ন্যায়-নীতির পরিচয় বে, তিনি শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও ধ্বংস করেন না।

## সूর্রা মুহ্থাম্মদ

৩৮ আয়াত, 8 র্ককু‘, মাদানী


- (1)

 (r) (r)

১. যাহারা কুফ্রী করে এবং অপর্রকে জাল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে, তিনি ঢাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ কব্রিয়া দেন।
২. যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাশ্পদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ ইইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই ঢাহাদিগের প্রতিপানকের্র নিকট হইতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাহাদিগের্র মন্দ কর্ম๒লি কমা কর্নিবেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল কর্রিবেন।
৩. ইহা এই জন্য বে, याহার্木া কুফ্রী করে ঢাহারা মিথ্যান্র অনুসরণ করে এবং
 করে। এইভাবে আল্লাহ মানুষ্যের জন্য তাহারিরিগের দৃষান্ত স্থাপন কর্রেন
 অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর সাথে কুফরী করে।
 আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।" অর্থাৎ অন্যদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, আল্নাহ্ তা‘আলাা উহাদিগের যাবতীয় আমল ব্যর্থ করিয়া দিবেন; কোন সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হইবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

## 

"তাহারা যে সব আমল করিয়াছে আমি পৃর্বেই তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ
高"আর याহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকার্য কর্রিয়াছে ’" অর্থাৎ যাহারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিয়াছে তথা ভিতর-বাহির সবই আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছে।
 হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে।" এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর ঢাঁহার উপর ও ঢাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য শর্ত।
 সত্য।" এই আয়াতাংশটি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বাক্য অর্থাৎ জুমলা মু‘তারজা।
 করিবেন এবং তাহাদিগ্গের অবস্থা ভালো করিয়া দিবেন।"
 আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদিগের কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন। মুজাহিদ (র)-এর মতে
 (তাহাদিগের অবস্থা)। তবে প্রতিটি ব্যাখ্যার অর্থ প্রায় একই।
 তোমার উপর রহম করুন্ন) বলিলে প্রত্যুত্তরে श゙চিদাতাকে (আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অবস্থা ভাল করিয়া দিন) বলিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন,
"ইহা এইজন্য 水, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে।" অর্থাৎ আমি কাফিরদিগের আমল ব্যর্থ এবং মু’মিনদিগেগর অপরাধ ক্মা ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেই। এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা সত্য পরিহার করিয়া মিথ্যার অনুসরণ করে।
 সত্যের অনুসরণ করে।"
 দৃষ্টান্ত স্থাপন কররেন।" অর্থাৎ আল্মাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের কর্মফল ও পরিণামের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।
( )
 اَوْزارَها




○ وَهُ (1) (1)

8. অতএব যখন তোমরা কাফিরাদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিনে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজনকে অপরেরে দ্বারা পরীক্ষা করিতে। यাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিয়া দেন ना।
৫. তিনি তাহাদিগকে সৎপথ্থে পরিচালিত করেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।
৬. তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।
৭. তে মু’মিনগণ! यদি তোমরা আল্লাহৃকে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদিগের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।
৮. यাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি ঢাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।
৯. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ উহ্হাদিগের কর্ম নিফ্ফল করিয়া দিবেন।

তাফ্সীর : মুশরিকদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার নীতি নির্ধারণ প্রসংগে আল্লাহ্
 "যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত" যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর।" অর্থাৎ হে মু’মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদিগের মুঘোমুখি হও এবং হাতাহাতি যুদ্ধ ওরু কর তখন তোমরা তরবারীর আঘাতে তাহাদিগের গর্দান উড়াইয়া
 করিবে।" অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধ্ণংস করিবে। "তোমরা উহ্হদিগকে কষিয়া বাঁধিবে।" অর্থাৎ তাহাদ্গিগের যাহারা ধরা পড়িয়া বন্দীরূপে তোমাদিগের হ্তগত হইবে তাহাদিগকে মজবুতভাবে বাঁধিয়া ফেলিবে। যুদ্ধ শেশে বন্দীদিগের ব্যাপারে তোমাদের জন্য দুইটি অধিকার থাকিবে। হয়ত মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে নতুবা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দিবে।

বাহ্যত মনে হয় যে, এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের পর অবতীর হইয়াছে। কারণ অল্প সংখ্যক লোককে হত্যা করা ও অধিক সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া মুক্তিপণ লইয়া ইবনে কাছীর ১০ম খজ-৩৪

ছডড়িয়া দেওয়ায় আল্লাহ্ ত‘আলা মু’মিনদিগকে তিরক্কার কর্রার ঘটনাটি বদর যুদ্ধ প্রসংপেই घটিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা বনিয়াছেন :

"দ্দে ব্যাপকভাবে শক্রকে পরাভূত না করা পর্য্যত্ত কোন নবীর জন্য বন্দী রাথা শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সশ্পদ কামনা কর আর আল্লাহ্ চাহেন পরকালের কন্যাণ। আল্লাহ্ পরা|্রমশালী, প্রজ্ঞেময। পূর্ব হইতে বিধান না থাকিনে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহার জন্য মহাশাস্তি তোমাদিপের উপর আপতিত হইত।" কোন কোন আলিমের মতে বেই আয়াত্ মুক্তিপণ লওয়া আর না লওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছ্; পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। রহিত্কারী আয়াত হইল,

## 

"নিষিদ্ধ মাসসমূহ চলিয়া গেলে তোমরা কাফিরদিগকে বেখানে পাও হত্যা কর। "আওखী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আয়াতটি "মানসূখ" হওয়ার কथা বর্ণনা করিয়াছ্ন। সুদী, যাহ्হাক, কাতাদাহ্ ও ইব্ন জুরাইজ (র) একই মত পোষণ করিয়াছেন। অন্যদের মতে আয়াতটি মান্সৃখ নয়। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ বিনিময় ছাড়া মুক্তি দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে ইমামের অধিকার থাকিবে, তবে হত্যা করা তাহার জন্য বৈধ নয়। অন্য়রা বলেন, হত্যা করার অধিকারও ইমামের থাকিবে। তাহাদের দলিল এই বে, মহানবী (সা) বদরের বन्দী নজর ইবৃন হারিছ ও উকবা ইব্ন আবূ মু‘আইত্কে হত্যা করিয়াছিলেন। বন্দী সুমামাহ্ (রা)-কে মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন বে, সুমামাহ্, তোমার মতামত কি? বনো। তখন সুমামাহ ইবৃন উসান (রা) বলিলেন ঃ यদি আপনি (আমাকে) হত্যা করেন তাহা হইলে একজন রক্তের অধিকারী ব্যক্কিকেই হত্যা করিবেন, আর যদি দয়া করেন তাহা ইইলে একজন কৃত্ঞ্য ব্যক্তিকে দয়া করিবেন। আর যদি মুক্তিপণ চান, তাহা ইইলে আপনি যাহা চাইবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

ইমান শাফিফয়ী (র) বলিয়াছেন ঃ হত্যা, মুক্তিপণণর বিনিময়ে মুক্তি, বিনিয়ম ছাড়া যুক্তি ও গৌলাম বানাইয়া নেওয়া এই চারটি বিষয়ে ইমামকে অধিকার দেওয়া হইবে। আল্লাহ্র অনুগহে কিতাবুল আহকাম্ আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন ঃ
 আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যতক্ষণ না ঈসা (আা) অবতরণ করিবেন।

 থাক্সিবে, এমনকি তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করিবে"—হইটে এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র) হইতে বর্ণনা করেনে ঃ তিনি বলেন : সালামা ইব্ন নুফাইল (রা) বলিয়াছেন বে, তিনি রাসূলूল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বनिলেন ঃ আমি ঘোড়i ত্যাগ করিয়াছি, অস্ত্র ফেনিয়া দিয়াছি এবং যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছে। আমি আরো বলিয়াছি বে, এখন আর যুছ্ধ নাই। অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাক্ক বলিলেন :




অর্থাৎ "युদ্ধের সময় আসিয়া গিয়াছে। আমার একদল উশ্মত মানুব্ষের উপর সর্বদা জয়ী थাকিবে। বক্র স্বভবের লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে জীবিকা দান করিবেন। এই অবস্থাতেই আল্মাহ্র নির্দেশ আসিয়া পড়িবে। মু’মিনদের স্থান ইইন শামদেশ। किয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মগল নিহিত রহিয়াছে।" ইমাম নাসা’’ীী (রা) জূবাইর ইব্ন নুফাইর (র)-এর সূজ্ख্র সাनামাহ ইব্ন নুखাইল আল সানবী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

आবূল কাসিম বাগবী (র) নাওয়াছ ইব্ন সাম’আন (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হািিজ্জ আবূ ইয়ালা মুছ্ছেী .(র) দাউদ ইব্ন রশীদ (র) হইতে উক্ত সনদ̆ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিe্দ্ধ কথা এই বে, এই হাদীসটি সালামা ইব্ন নুফাইল (র) হহইতে বর্ণিত। এই হাদীস দ্ঘারাও প্রমাণিত হয় বে, আয়াতটি রহিত নয়। जাই বলা যায় বে, যুদ্ধ না ইওয়া পর্যন্ত এই বিধান কার্यকর থাকিবে।
 আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন, যুদ্ধ তাহার অন্ত্র রাথিয়া দেওয়ার অর্থ হইল শিরক
 الدتّنُنُ كُلُّهُ للَه দौंন একমাত্র আল্পাহ্র জন্ই থাকিবে।"

কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইন, যতঙ্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করিয়া অস্ত্র তাগ না করিবে ততক্ষণ পর্যত্ত তোমরা যুদ্ধ চানাইয়া যাও।

কেহ কেহ বলেন, তাহাদিগের সর্বশক্তি আল্ধাহ্র আনুগত্যে ব্যয় না কর্রিয়া, তোমরা যুদ্ধ চানাইয়া যাও।
 থেকে প্রতিশোধ লইতেন।" অর্থাৎ ইচ্ম করিলে আাল্লাহ্ ত'আলা শাশ্সি প্রদান কর্নিয়া উহাদিগের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন।
 অপরকে পরীক্ষা করিতে।"

অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষ করিবার জন্য ও তোমাদিপের ভান-মন্দ यাচাই করিবার জন্য আল্লাহ্ ত'আআলা তোমাদিগকে শজ্রুর মোকাবিলা ও যুদ্ধের বিধান দিয়াছেন। বেমন জিহাদ্রে তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ ত'আলা সূরা আলে ইমরান ও সূরা বারাআতের দুইটি আয়াতে বলিয়াছেন ঃ


الصتَابِرِيْنَ-
তোমরা কি মনে কর শে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদিগের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে টৈৰ্যশীন তাহা এখনও জানেন না।"

সূরা তাওবায় আল্মাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন,

"তোমরা जাহাদিগগে সহিত সগ্পাম করিবে তোমাদিগের হম্তে আল্লাহ্ উহাদিগকক শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্তিত্তরিবেন, উহাদিগের বিরুুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু’মিনদিগের চিত্ত প্রশাত্ত করিবেন এবং উহাদিগের অন্তরের ক্ষোত দূর করিবেন। আল্লাহ্ यাহাকে ইচ্ম তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্, প্রজ্ঞাময়।"

অতঃপ্র জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কাফির-মুশরিকদিগকক দমন করা হইনেও তাহাতে মুসলমান নিহত হওয়া বিচিচ্র কিছু নয়, এইজন্য আল্লাহ্ ত'আলা বनिতেছেন, (x) হইবে আল্লাহ্ তাহাদের আমল নষ্ট করিবেন না বরং উহা আরো বাড়াইয়া দিবেন। কাহার্রে কাহারো আমন কিয়ামত পর্যত্ত জারি থাকিবে। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ
 (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কায়েস জুযামী (রা) বলেন, এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূলুG্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শহীদকে ছয়ী পুরক্কার দেওয়া হইবে :
১. রক্তের প্রথম ফোঁটাি মাট্তিতে পড়ার সাথে সাথে তাঁহার জীবনের সমস্ত ওনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।
২. তাঁহাকে তাঁহার বেহেশতের স্থান দেখানো হইবে।
৩. অনিन্দ্য সুন্দরী ডাiগর চোখা সুনয়না হুরদের সাথে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়া হইবে।
8. যাবতীয় বিপদাপদ হইতে তাাহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।
৫. কবর আयাব ইইতে রক্ষা করা হইবে।
৬. ঈমানের অনংকার পরাইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত করা হইবে। ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা কর্য়য়াছেন।
(আরেকটি হাদীস) ইমাম আহমদ (র) ..... মিকদাম ইব্ন মাদীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিকদাম ইব্ন মা’দীকারীব (রা) বলেন, রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "শহীদ আল্লাহুর নিকট ছয়ট পুরক্কার লাভ করিবে ঃ
১. রক্কের প্রথম ফেঁটাটি মাচ্তিতে পড়ার সাথে সাথে তাহার জীবনের যাবতীয় ওনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।
২. াঁহাকে তাহার জান্নাতের স্থান দেখানো হইবে।
৩. ডাগর চোখা হররদের সাথথ তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া হইবে।
8. কবরের আযাব ইইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।
৫. মহাবিপদ হইতে তাঁহকে নিরাপদ রাখা হইবে।
৬. মূতি ও ইয়াকুত খচিত মর্যাদার মুকুট তাঁহাকে পরানো হইবে। তাহার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তন্মধ্যাস্ সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম়। ৭२ জন ডাগর চোখা হররকে তিনি श্ত্রীরূপ নাভ করিবেন এবং ঢাহাহাকে আা্রীয়দের থেকে সত্তর জন ব্যক্তি সম্পক্কে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ্ হাদীসটি সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ও আবূ কাতাদাহ্ (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "ঋণ ব্যতীত শহীদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।" আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শহীদ তাঁহার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করিবে। ইমাম আবূ দাউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শহীদের ফयীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।
-س তিনি তাহাদিগকে পথ দেখান। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাতের পথ দেখাইবেন।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

"यাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে, তাহাদের ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে এমন জান্নাতে দিয়া দিবেন, যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত হইবে এবং যা নিয়ামতরাজীতে পরিপূর্ণ থাকিবে।" অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা

"হে মু’মিনগণ, তোমরা যদি আল্মাহ্র (দীনের) সাহায্য কর; তাহা হইলে আল্মাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।"

यেমন অন্যত্র আল্লাহ् বলিয়াছেন, " ${ }^{\circ}{ }^{\prime \prime}$ সাহায্য করিবে, আল্মাহ্ ত‘‘আলা তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।) কারণ কর্ম যেমন হয় ফলাফল তেমনই হইয়া থাকে।
 করিবেন।"

রাসূनুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ "যেই ব্যক্তি কোন ক্রমতাশীল ব্যক্তির নিকট এমন লোকের প্রয়োজনের কথা জানায়, যে উহা জানাইতে সক্ষ্ম নয়; তাহা ইইলে আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিন পুলসিরাত্রের উপর তাহার পা দৃঢ় রাখিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলিত্দেন,


রহিয়াছে।" অর্থাৎ কাফিরদের অবস্থা মু’মিনদের ঠিক বিপরীত। তাহারা পদে পদে হোচট খাইতে থাকিবে। দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহাদের অবস্থা ও কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন।
 পরিচয় তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন" এবং তাহার প্রতি পথ দেখাইয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ প্রতিটি মানুষ জান্নাতে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থান এমনভাবে চিনিতে পারিবে যেমনভাবে তাহারা দুনিয়ায় তাহাদের বাড়ি ঘর চিনিত। কেহ কোন ভুল করিবে না বা কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে হইবে না। মনে হইবে যেন জন্মের শুরু হইতেই তাহারা সেখানে বসবাস করিতেছে। ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব (র) বলিয়াছেন ঃ "জুমুআর সালাত আদায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমরা যেমন তোমাদের নিজ নিজ ঘর চিনিতে পার ঠিক তদ্রুপ বেহেশতে প্রবেশ করার পর বেহেশতবাসীরা আপন আপন বাসস্থান চিনিতে পারিবে।" মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন : "मুনিয়ায় যাহার সাথে তাহার আমলের যেই মুহাফিজ ফেরেশতা ছিল সেই তাহার আগে আগে হাঁটিবে। জান্নাতে পৌছার পর সে নিজেই তার বাসস্থান চিনিয়া লইতে পারিবে। এমনিভাবে সে আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতসমূহের পরিচয় লাভ করার পর ফেরেশতা ফিরিয়া যাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি সহীহ् হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) কাতাদা (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী হইতে তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন :




অর্থাৎ "দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মু’মিনদিগকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী একস্থানে আটক করা হইবে। সেখানে দুনিয়ায় বে সব জুলুম-অত্যাচার তাহারা করিয়াছিল পরস্পর উহার প্রতিশোধ নেওয়া ইইবে। যখন তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিকলংক হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হইবে। যাঁহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রত্যেকে দুনিয়ার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে অবগত; বেহেশতবাসীরা বেহেশতে তাহাদের বাসস্থান সম্পর্কে তত্তাধিক অবগত থাকিবে।"

রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ "টাকা-কড়ি ও পোষাক-পরিচ্ছদের দাসরা ধ্ধংস হউক। সে অসুস্থ হইললে আল্লাহ্ যেন তাহার রোগমুক্ত না করেন।"
"وأَنَلُ اَعْمْـَالَهُمْ "এবং তিনি তাহাদিগের কর্মসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছ্নেন" অর্থাৎ
আল্লাহ্ তা‘আলা খোদাদ্রোহীদের যাবতীয় আমল ও সৎকর্ম অর্থহীন ও নিফ্ফল করিয়া দিবেন।

ঢাই আল্লাহ্ তাআআলা বলিয়াছেন :
 করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ কর্রে।" অর্থাৎ তাহাদিগের আমল ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা পছন্দ করে না।



(1) (1)



0

O اَهُ
১০. উহারা কি शৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেত্ে নাই উহাদিতের পূর্ববর্তীদিগের পর্নিণাম কি হইয়াছিল? আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস কব্রিয়াছেন এবং কাফিন্যদিণগের জন্য রহহিয়াছে অনুর্রপ পর্রিণাম।
১১. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদিগের অভিভাবক এবং কাফির্রদিগের কোন অভিতাবক নাই।
১২. यাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্মাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্ুু যাহারা কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে, ঢাহাদিগের নিবাস জাহান্নাম।
১৩. উহারা তোমার বে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত কর্রিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশানী কত জনপদ ছিন; আমি উহাদিগকে ধ্রংস করিয়াছি এবং উহাদিগকে সাহাय্য কর্নিবার কেহ ছিল না।
 ভ্রমণ করে না পৃথিবীতে?" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র সাথে শরীীক সাবাস্ত করে এবং তাঁার রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? "এवং দেথে नाई
 অর্থাৎ পৃথিবীতে ভ্রমণ করিলে মুশরিকরা দেখিতে পাইত বে, আল্লাহ্ ত'অালা কিতবে তাহাদিগের পূর্ববত্তী লোকদিগকে তাহাদিগের কুফরী ও নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণণ শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদিগের চোখের সামনে মু’মিনদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।
 এইজন্য ব্য আল্লাহ্ মু’মিনদিগের অভিভাবক আর কাফিরদদিগের কোন অভিভাবক নাই।" এইজনাই উহৃদ্দের দিন সুশরিক নেতা আবূ সুফিয়ান ছখর ইব্ন হারব মুহাম্মদ (সা), আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর উত্তর না পাইয়া বলিয়াছিল, "ইহারা কি মরিয়া গিয়াছে?" তখন উমর (রা) বলিয়াছিলেল, ‘‘ে আল্লাহ্র দুশমন! যাহাদের অন্তিত্, তোমার জন্য অমঞল বহন করিয়া আনিবে, আল্ধাহ্র ফজনে তাঁহারা সকনেই বাঁচিয়া আছেন।’ আবূ সুফিয়ান বলিল, আজকের দিন বদরের প্রতিশোধ নেয়ার দিন। আর লড়াই তো বালতির ন্যায়। (এখন একজনের হাতে আবার আরেকজনের হাতে)। তোমাদের নিহতদের মধ্যে তোমরা এমন লোকও পাইবে, মৃত্যুর পর যাহাদের হাত-পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি অগ-প্রত্ত্ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এমন করিতে কাউকে আদেশও করি নাই আবার নিম্বেও করি নাই। অতঃপ্র সে বলিতে ইবনে কাইীয ১০इ খç---৩৫
 (সা) বলিলেন, "তোমরা কেন জবাব দিত্তেছ না।" তাহারা বলিল, হৃযূর! আমরা कি

 তোমাদের উজ্জা দেবতা নাই) রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তোমরা কেন উত্তর দিতেছ না"? সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্নাহ্! আমরা কি বলিব? হৃূূর (সা) বলিলেন,


 করিয়াছে কিয়ামতের দিন "ল্লাহ্ তাহাগিগকে এমন জান্নাতে স্शান দিবেন যাহার

 শূর্তি করে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের কাজ কেবল পেট ভরে পানাহার করা। তাহারা পখর ন্যায় পানাহার করে। প্ধ্রা বেমন এদিক-ওদিক ঘুরাফিরা করিয়া অবাধে পেট পুরিয়া ভক্ষণ করে ইহারাও হানাল-হারাম, ভান-মন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবন


 जর্থাৎ "কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হইবে তাহাদের ঠিকানা।"
نَامِرَّ لَهَمْتِ
"উহারা ঢোমাকে বে জনপদ (মক্ক) হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি উহাদিগকে ঞ্ধংস করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগুর্র কোন সাহায্যকারী ছিন না।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা মক্কার মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া ও আযাবের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন ভে, তোমাদিগের চেয়ে অনেক শক্তিশানী জনপদকে আযি আমার নবীদিগক্ক মিথ্যা ধতিপন্ন করার অপরাধে তছনছ করিয়া দিয়াছি। কিষ্ুু তাহাদিগের চেট্যে দুর্বন হইয়া তোমরা আমার এমন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ, যিনি সকন নবীগণের ম্্যমণি, সাইয্যেদুল মুরসানীন। এখন তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া দেখ বে, তোমাদিগের পরিণাম কি হইতে পারে? তবে দয়ার নবীর বরককত ও উসিলায় যদি

তোমরা পার্থিব জীবনে আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া থাক, তাহা হইলে মনে রাখিও পরকালের মহাশান্তি হইতে তোমরা কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।
"উহাদিগের শাস্তি দ্বি৫ণ করা হইবে, উহাদিগের ঔনিবার সামর্থ্য ছিল কিন্তু উহারা দেখিতও না"।
"তোমার জনপদ ইইতে যাহারা তোমাকে বিতাড়িত কব্রিয়াছে।" অর্থা যাহারারা তোমাকে ঢাহাদিগের চোখের সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাহারা পৃর্ব-যুগের ধ্রংসপ্রাষ্ত জনপদ হইতে শক্তিশানী নয়।

ইব্ন आবৃ হাতিম (র) .....ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইবৃন্ আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুন্মাহ্ (সা) মক্কা হইচে বাহির হইয়া সওর ওুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর মক্কার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি আল্লাহ্র নিকট সবচেট্রে প্রিয় শহহ, তুমি আমার নিকট সবচেত্যে প্রিয় শহর। মুশরিকরা আমাকে বিতাড়িত না করিলে আমি তোমার বুক হইতে বাহির হইতাম না।" অতঃএব সর্বাধিক শক্রু হইন आল্লাহ্র সীমা অত্ক্র্মকানী বে আল্লাহ্র হরমে সীমানজ্ষন করিয়াছছ অথবা নিজ ফুনী ব্যতীত অন্যকে হত্যা করিয়াছে অथবা জাহেলিয়াতের কুপ্রथার কারণে কাউকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপপ আল্লাহ ত'আলা স্বীয় নবীর উপর (উহाরা ত্রে|মাকে ভে জনপদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে উহা হইতে অতি শক্তিশানী কত জনপদ; আমি উহাদিগকক ঋ্পংস করিয়া দিয়াছি। উহাদিগের কোন সাহায্যকারী ছিন না।) নাযিল করেন।



38. বে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মণ্তলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং यাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?
১৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত : উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় উহাদিগের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল ও তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদিগের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি, যাহা উহাদিগের নাড়িভুঁড়ি ছ্নিন্ন-বিচ্ছি্ম করিয়া দিবে?

তাফসীর ঃ आল্মাহ् তাআলা বলিতেছেন, তাহার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রেরিত বিধান, ধর্ম, হিদায়াত ও ইলমের ব্যাপারে পূর্ণ যথাযথ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং আল্নাহ্র সরল-সঠিক ফিতরতের উপর অবিচল রহिয়াছ, সেই ব্যক্তি কি, यাহার নিকট তাহার মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?" অর্থাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি, শেশোক্ত ব্যক্তির ন্যায় নয়।

যেমন আল্মাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্ধ?

অন্যত্র বলিয়াছ্থে,

"জাহান্নামের অধিবাসীগণ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ সমান নন। জান্নাতীরাই সফলকাম।"

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছ্ন : مَـَّلُ الْ "মুত্তাকীদের জন্য বে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি পিওয়া হইয়াত্ছ তাহার দৃষ্টান্ত"।



ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছ্ন, غَيْرُ غَ


কাতাদা, यাহ্হাক ও আতা খোরাসানী (র) বলিয়াছেন, غَ এমন, অবিকৃত। পানির ঘ্রাণ বিকৃত হইয়া গেলে আরবরা বলিলয়া থাকে পানি বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু‘ হাদীসে বলা হইয়াছে ' أس অর্থ পরিচ্ছ্ন নির্মল পানি।

মাসরুক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্নাহ্ ইব্ন মুররা, আ‘মাশ, ওয়াকী, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, মাসরুক বলেন শে, আব্দুল্মাহ্ (রা) বলিয়াছেন, "বেহেশ্তের নির্ঝর মালা মেশকের পাহাড় ইইতে প্রবাহিত হয়।"
 অপরিবর্তনীয়।" অর্থাৎ জান্নাতের নহরে পানি ব্যতীত আরো আছে দুধের নহর, যাহার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হইবে না। বরং নির্মল, পরিচ্ছ্ন, সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও যারপর নাই সাদা।

একটি মারঁফু’ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, "জান্নাতের দুধ পত্রে স্তন হইতে নির্গত দুধ নয় (বরংং সম্পূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত)।
 নহর)।"অর্থাৎ জান্নাতে সুপেয় সুরার ঝরণা থাকিবে যাহা দুনিয়ার মদের ন্যায় বিস্বাদ বা দুর্গন্ধযুক্ত ইইবে না - বরং সুদর্শন, সুস্বাদু, সুঘ্রাণ ও সুফলদায়ক হইবে। যাহা মনকে সতেজ ও প্রফুল্ম করিয়া তুলিবে।
 জ্ঞান হারাও হইবে না।
 এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না"।

রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ${ }^{\circ}$
 পরিশোধিত মধুর নহর।' অর্থাৎ জান্নাতে যার পর নাই পরিচ্ছ্ন সুবর্ণ ও সুস্বাদু খাঁটি মধু থাকিবে।
 মধ্রু মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই।’

ইমাম আহ্মদ (র) ..... มুঅাবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। মুঅাবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি বে, জান্নাতে দুধ, পানি ও শরাবের সরুদ্র রহিহ়াছে। উহা হইতে নদী-নালা ও ঝরণারাজি প্রবাহিত হয়। ইমাম তিনমিযী (র) জান্নাতের বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র)..... সায়দ ইব্ন আবূ ইয়াছ জুওয়াইयী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য কর্রিয়াছেন।

जাূ̨ বকর ইবৃন মারদূওয়াই ..... আদুল্बাহ্ ইবৃন কায়েস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্নাহ ইব্ন কাশ্যেস (রা) বলেন , রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন থে, "এই নহহললি "জান্নাতে আদ্ন্" হইতে বাহির হইয়া একটি হাউজে আসিয়া পৌঢছ। অতঃপর জান্নাতের সর্ব্র পৌছছ যায়।" আর্রেকটি সহীহ হাদীসে নবী কনীম (সা) বলিয়াছেন : "আল্নাহৃর নিকট প্রার্থনা কর্রিলে তোমরা জান্নাতুন ফেরদ্রৌ প্রার্থনা কর্রিও কারণ উহা সবচেট্যে উত্তম ও উদ্মু জান্নাত। জান্নাতের নহরসমূহ সেখান হইতেই প্রবাহিত হয়। আর তার উপরেই আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত।"

शाফিজ্জ आবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... অসিম ইবৃন লাকীত (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন । আসিম ইব্ন লাকীত (রা) বলেন ভে, লাকীত ইবৃন আমির (রা) প্রতিনিধির্ূপে রাসূলूন্মাহ্ (সা)-এর দর্যবার্র আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে আমরা कि कि পাইব? র্যানূন্ন্নাহ্ (সা) বলিলেন : "পরিচ্ছ্ন খॉটি মধুর নদী, নেশা মুক্ত শরাবের নদী, সুস্বাদু তাজা দুধ্ধের নহর, অবিকৃত ও দুর্গল্পমুক্ত স্বচ্হ পানির ঋরণা, রকমারি ফল-ফলাদি ও সতী-সাষ্ীী ী্তী।" অতঃপর' बাকীত ইব্ন আমির (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্gাহ! ! আমরা লেখানে কি বিবিও লাভ করিব? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন : "श্যা, নেককার পুরুষদিগকে জান্নাতে নেককার শ্ত্রী দেওয়া হইবে। দুনিয়ার ন্যায় তোমরা তাহাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে, তাঁহারাও তোমাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে। তবে জান্নাতে সন্ঠান জন্মাহহ করিবে না।"

ইবন্ আবূদ দूनिয়া (র) ..... আनাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবৃন মালিক (রা) বলেন, তোমরা হয়ত ধারণা করিতেছ বে, জান্নাতের
 মূনত এমন নয়। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা পরিচ্ম্ন জমিনের উপর সমভাবে প্রবাহিত হইবে। উহার কিনারায় মনি-মুক্তার ঢাঁবুসমূহ থাক্বি। আর উহার মাটি হইবে খাঢি মিশকের। আবূ বকর ইব্ন মারূূূয়াই (র) মাহদী ইব্ন হাকীম
(র)-এর মাধ্যমে ইয়াযিদ ইব্ন হারুন (র) হইতে এই হাদীসটি মারফূ‘ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।
 ফল-ফলাদি থাকিবে"।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :
 চাহিয়া আহার করিবে।"'

我 "উভয় জান্নাতে यাবতীয় ফল-ফলাদির জোড়া থাকিবে।"
"আরও থাকিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা।" অর্থাৎ এতক্কিছু দেওয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলা বেহেশতবাসীদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।
 হইবে।" অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যাহাদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য মর্যাদা ও সুখ-সামগ্রীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা কি উহাদিগের মত হইতে পারে যাহারা আজীবন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে? অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর লোক সমান নয়। বেহেশতের সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিবে যাহারা তাহারা উহাদিগের সমান হইতে পারে না, যাহারা বাস করিবে জাহান্নামের অতলান্তে।
 জাহান্নামীদিগকে প্রচণ অসহনীয় গরম পানি পান করানো হইবে।
 ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদিগের উদরস্থ নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

#   

## 


১৬. উহাদিতগের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে। অতঃপর তোমার নিকট হইঢে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানবান তাহাদিগকে বনে, ‘এইমাত্র সে কী বনিল?’’ ইহাদিপের অন্তর আাল্লাহ মোহর কর্রিয়া দিয়াছেন এবং উহার্রা নিজদিগের খেয়ান-খ্থশীরই অনুসরণ করে।
১৭. যাহারা সৎপথ অবলম্মন করে আাল্লাহ্ ঢাহাদিগের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তি দান কর্রেন।
১৮. উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ক কর্রিতেছে বে, কিয়ামত উহাদিগেন নিকট আসিয়া পডুক আকস্মিকতাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে। কিয়ামত জাসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!
১৯. সুতরাং জানিয়া রাথ, जাল্লাহ ব্যতীত অन্য কোন ইনাহ নাই, ফ্ষম প্রার্থনা কর ঢোমার এবং মু’মিন নর-নারীদিগের ভ্রুणির জন্য। আল্লাহ তোমাদিগের্র গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বক্ধে সম্যক অবগত আছেন।

তাফস্সীর : মুনাফিক্কদের নির্বুদ্দিত, বিবেক্হীনতত ও জ্ঞানশূন্যতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ ত‘‘অালা বলিতেছেন, তাহারা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর কথা শ্রবণ করা সভ্গেও কিছू বুঝিতে পারিতেছে না।

 "তিনি এইমাত্র कী বলিলেে।" অর্থাৎ রাসূনুল্াাহ (সা) যাহা বলেন উহারা তাহা বুব্রে না এবং উহার প্রতি জ্রেক্ষেপও করে না।

আল্লাহ্, ত'জালা বনিতেছেন :
"ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা তাহাদিগের থেয়াল-থুশীর जনুসরণ কর্রিয়াহ্।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আলা উহাদিগের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছছেন। ফলে সঠিক কিছু বুঝ্েে না এবং তাহাদিগের উল্দেশ্যও সঠিক নয়। অতঃপ্র আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :
 সৎপথ্থ চনিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন।"

অর্থাৎ যাহারা হিদায়াত লাভ করিবার ইচ্মা করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে উহার তাওফীক দান কর্রেন এবং উহার উপর দৃঢ় পদ রাখেন, সর্বোপরি উহাদিগের হিদায়াত আরো বৃদ্ধি কর্রিয়া দেন।
 আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদিগক্কে অন্তরে হিদায়াত ঢািয়া দেন।

信 করিতেছে યে, কিয়ামত উহাদ্গের নিকট আসিয়া পড্রক আকস্মিকভাবে?"

কিয়ামত হঠাৎ আসিয়া পড়ার অর্থ এই বে, কিয়ামত এমনভাবে আসিয়া পড়িবে বে, পূর্ব ইইতে কেইই তাহা টের পাইবে না। সেই সস্পর্কে সকনেই উদাসীন থাকিবে।
 কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহ আসিয়া পড়িয়াছে।

"ইহা পৃর্ববর্তী ভীতি ঝ্রদর্শনকারীদিগের একটি ভীতি প্রদর্শনকারী। নিকট্বর্তী হওয়ার বষ্থু নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।"
 নিটকবর্তী হইয়াছে এবং চাদ বিদীর্ণ হইয়াছে।"
 তোমরা উহার জনা তাড়াহুড়া করিও না।"
"


রাসূনून्নাহ্ (সা)-এর নবীkূপে দুনিয়ায় আগমন কিয়ামতের অনাতম একটি নক্ষণ। কারণ তিনি হইলেন আখেরী নবী তাঁহার দ্মারা আল্ধাহ্ ত'আলা দীন পরিপৃর্ণ করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মহানবী (সা) কিয়ামতের লক্ষণসমূহকে এমনভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইতিপৃর্বে কোন নবী ত্মেভাবে বর্ণনা দেন নাই। এই বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা রহহিয়াছে।
ইবনে কাহীর ১০ম খজ—い৬

হাসান বসরী (র) বলিয়াছ্নে, মুহাম্মদ (সা)-এর নবীরূপে আগমন কিয়ামতের
 নবী) الحاشـر (সমবেতকারী) যাঁহার পদ দয়ের উপর সকল্ল লোক সমবেত হইবে الــــبا (পশাতে আগমনকারী) যাঁহার পর আর কোন নবী আগমন করিবেন না।

ইমাম বুথারী (র)... সাহ্ল ইব্ন সা‘দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহ্ল ইব্ন সা‘দ (রা) বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যমা ও তদপার্শ্বস্থ আসুলদ্বয়
 ন্যায় নিকটবর্তী প্রের্রিত হইয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ
"किয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া?"

जর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইয়া গেলে কাফিরগণ কেমন করিয়া উপদেশ গ্গহণ করিবে? কোন উপদেশই তখন কোন উপকারে আসিবে না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :
"সেদিন মানুষ উপলক্ধি করিবে, কিন্তু এই ঊপলধ্ধি তাহার কী কার্জে আসিবে?"
 তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি করে?
 নাই।" আয়াতে ব্যবহৃত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ না থাকার জ্ঞান লাভ করিবার নির্দেশ বুঝা গেলেও মূলত ইহা একটি সংবাদ মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ
 নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।"

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিতেন :
"হে আল্ধাহ্! আমার র্রুটি, আমার অজ্ঞणা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার বে অপরাধের কথা ঢুমি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত সবকিছু ক্ষমা করিয়া দাও। হে আন্লাহ্! আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্মকৃত যাবতীয় অপরাধকে তুমি মাফ করিয়া দাও। আমি এই সকন অপরাধ্ধে অপরাধী।" হাদীসে আরো আছছ যে, নবী করীম (সা) সালাত শেষে বनिতেন :


जর্থাৎ "হে আল্লাহ् আমার পৃর্বাপর, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সীমা লংঘন, যাহা তুমি আমার চেট্যে ভলো জানো, সব কমা করে দাও। पুমি আমার ইনাহু, पুমি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নাই।" একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলিয়াছছন"হে লোক সকন্ন! তেমরা তোমাদের রবের নিকট তাওবা কর। কারণ আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহৃর নিকট তাওবা করি।"

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্gাহ ইব্ন সারথিস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, आমি একদা রাসূন্ল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে यাইয়া ঢাঁহার সাথে খানা খাইয়াছি। প্রসঙক্রম্ম आমি তাহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্नाহ্! আল্লাহ্ তো আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) বনিলেন, তোমাকেও যেন তিনি ক্মমা করিয়া দেন। অতঃপর আমি বলিলাম, আমি কি আপনার জন্য কমা প্রার্থনা করিব? তিনি বলিলেন,

 জন্য।" অতঃপ্র অমি তাঁহার কাঁধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইনাম বে, जার একাংশ ঊঁদ হইয়া রহিয়াছে। আমার নিকট উহা তিলকের্র ন্যায় মনে হইল। এই হাদীসটি ইমাম মুসনিম, তিরমমিী, নাসায়ী ইব্ন মাজাহ্ (র) এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

অপর একটি হাদীস জাবূ ইয়ালা (র)............ আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত।


 দ্ঘারা।" ইহা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি (বিদর্জাত) দ্ঘারা भ্ণংস করিয়া দিয়া|ছি। এখন তাহারা মনে করে তাহারা সঠিক পথে রহিহ়াছে।

আরেক হাদীসে আছে বে, ইবনীস আল্লাহ্ অ'আলাকে বলিয়াছছ, "আমি ঢোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি বে, মানুষের আষ্যা তাহাদিগের দেহে থাকা

পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেই থাকিব।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বলিনেন, "আমি আমার ইজ্জত ও জালালালের শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।" ইস্তিগফারের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।
 সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগের দিবা কালের গতিবিধি চলাফেরা এবং রজনীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন,
"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন।"
"ভূপৃণ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ আল্লাহৃরই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সবই আছে।"

ইব্ন জুরাইজ এবং ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।
ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বে, ٌ


সুদ্দী (র)-এর মতে ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

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

# (YY)  

২০. মু’মিনরা বলে, ‘একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?’ অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে জুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহবল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদিগের।
২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদিগের জন্য উত্তম ছিল। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হইলে यদি উহারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙীকার পূরণ করিত তবে তাহাদিগের জন্য ইহা মঙ্গজনক হইত।
২২. ক্ষ্মতায় অধিষ্ঠিত হইনে সষ্তবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আয্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।
২৩. আল্লাহ ইহাদিগকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, মু’মিনগণ জিহাদের বিধান কামনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ ফর্য করিয়া দেন তখন অহমিকাবশত অধিকাংশ লোকই উহা অস্বীকার করে। যেমন আল্মাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :




তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে বলা হইয়াছিন যে, তোমরা তোমাদের হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ কর এবং সালাত কায়েম কর ও.যাকাত প্রদান কর;

অনন্তর যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হইল তখন তাহাদের একদল আল্লাহ্কে যেরূপ ভয় করে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিতে লাগিল মানুষদেরকে। আর তাহারা বলিল, ‘হে আমদের প্রতিপালক! তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিয়াছ? কেন আমাদিগকে আরো কিছু কালের জন্য অবসর দিলে না?’ (হে রাসূল!) তুমি বল, ‘পার্থিব উপকরণ সামান্য মাত্র আর ধর্মভীরুদের জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদিগের উপর খর্জুর বীজের পর্দার পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।’

এই জায়গায় আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন,
准"'মিনরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?" অর্থাৎ ঈমানদাররা বলে যে, আল্মাহ্ কেন এমন একটি সূরা অবতীর করেন না যাহাতে জিহাদের বিধান রহিয়াছে?

"অতঃপর দ্বর্থইীন কোন সূরা যদি অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহবল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে।"

অর্থাৎ জিহাদের বিধান সম্বলিত দ্ব্যর্থহীন আয়াত অবতীর্ণ করিবার পর ব্যাধিগ্রস্ত লোক্তুলি ভয়ে-শংকায় ও শক্রুর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সাহসহীনতায় বিহবলচিত্তে তোমার প্রতি তাকাইয়া থাকে।

অতঃপর আল্নাহ্ তাআআলা তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

অর্থাৎ আল্মাহ্র নির্দেশ শ্রবণ করিয়া আজীবন যথাযথভাবে উহা পালন করাই তাহদিগের জন্য মগ্গনজনক ছিল।
 আকার ধারণ করি́বে এবং যুদ্ধ আসিয়া পড়িবে।
 পূরণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদিগের জন্য মগলজনক হইত।"

অর্থাৎ তখন যদি তাহারা নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িত তবে উহা তাহাদিগের জন্য মগলজনক ইইত।

## 

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেে সষ্ববত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আশ্ఖীয়তা সম্পর্ক ছ্নিন্ন করিতে।" অর্থাৎ বর্বরযুগের ন্যায় তোমরা রক্তপাত করিবে এবং আज্মীয়তা বন্ধন ছ্নিন্ন করিবে। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

## 

"এমন লোকদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত রহিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বধির ও অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।" এই আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতে ব্যাপকভাবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। প্রকারান্তরে আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা‘ললা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন ও আত্মীয়তা বন্ধন বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আস্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থ হইন, আত্মীয়দের সাথে কথাবার্তায়; কাজে-কর্মে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। এই বিষয়ে নবী করীম (সা) ইইতে বিভিন্ন সূত্রে অনেক "সহীহ্" ও "হাসান" হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ তাআললা বিশ্ব সৃষ্টির পর আত্মীয়তার বন্ধন দগ্ণায়মান হইয়া আল্লাহ্র কোমর জড়াইয়া ধরিল। আল্লাহ্ বলিলেন, কি ব্যাপার বল, সে বলিল, ইহা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী হইতে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জায়গা। অতঃপর আল্নাহ্ বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক রাখিলে তুমি কি খুশী হইবে? সে বলিল, হ্যাঁ, আমি তাহাতে খুশী হইব। আল্মাহ্ বলিলেন, তোমার জন্য ইহা মঞ্জুর করা হইল।" আবূ হরায়রা (রা) বनেন, মনে চাইলে তোমরা نَ
 হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আশ্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে" পাঠ কর।

ইমাম বুখারী (র) অপর দুইটি সূত্রে মুআবিয়া ইব্ন আবূ মুয়ার্রিদ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা
 "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সষ্ভবত তোমরা পৃথ্থিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আশীয়তা সম্পর্ক ছ্নিন্ন করিতে" আয়াতটি পাঠ করিতে পার।

ইমাম আহমদ (র) ........ আবূ বাকরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বাকরা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলেন : "সত্যাদ্রোহীতা আর আv্মীয়তা বন্ধন

ছ্নিন্ন কর্াার ন্যায় এমন মারাত্মক ও জযন্য অপরাধ ছ্বিতীয়টি আর নেই, যাহার শাস্তি অতিসত্বর দুনিয়ায় বাস্তবায়িত হওয়া সত্গ্ৰে পরকালেও উহার উপযুক্ত সাজা ভোগ করিতে হইবে।" ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ইসমাঈলের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান সহীহ্ বनিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ........ সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূনুন্बাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "বে ব্যক্তি দীর্ঘাযু ও আর্থিক স্বচ్ছনতা কামনা করিবে, সে বেন আ|্মীয়তার সশ্পর্ক বজায় রাখে!"

ইমাম আহমদ (র) ..... আমর ইব্ন ওয়াইব (র) হইতে তিনি স্বীয় পিত ওয়াইব (রা) হইতে, তিনি তাহার পিত হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার আण্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসশ্পর্ক বজায় রাখি- কিন্নু তাহারা আমার সাথে সম্পর্ক ছ্নিন্ন করে, তাহারা আমার উপর জুলুম করে আর আমি তাহাদিগকে ক্মা করিয়া দেই, আমি তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি অার তাহারা আমার সাথথ দুর্য্যবহার করে। আচ্ম, আমি তাহাদের থেকে প্রতিশোধ নিব কি? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "না"। যদি তুমি প্রতিশোধ নাও, তাহা হইলে তাহারা সকনেই তোমাকে ত্যাগ করিবে। তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাক এবং আण্মীয়ত বন্ধন বজায় রাথিয়া চন। মনে রাখিও, यতদিন পর্য়ত তুমি তাহাদের সাথে সুসশ্পর্ক বজায় রাখিবে ততদিন পর্যত্ত আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিতে থাকিবেন। আদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন, আদ্দুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "অা্ীীয়ত সম্পর্ককে আরশশর সাথে ঝুাাইয়া রাখা হইয়াছছ। সদাচারের বিনিময়ে সদাচার করার নাম আण্ীীয়ত সশ্পর্ক বজায় রাথা নয় বরং অাण্ীীয়ত ব্ধন রক্ষাকারী লেই ব্যক্তি, বে সস্পর্ক ছ্নিকারীর সাথে সশ্পর্ক বজায় রাথে।" ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) .... আদুল্লাহ্ ইব্ন आমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছ্নে। আদুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছ্ন, "কিয়ামতের দিন আঅ্মীয়ত সশ্পর্ককে রাখা হইবে, হরিণের চর্রার মত সংরক্ষিত, তাহার অনেক পাহারাদার থাকিবে। সে স্পষ্ট ভাষায় মষুর কণ্ঠে কথা বলিবে। অতঃপর তাহাকে বে ছ্ন্ন কর্রিয়াছিন সে তাহার সাথে সশ্পক্ক ছ্নিন্ন করিবে, যাহাকে সে বজায় রাধিয়াছে সে তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়িবে।"

ইমাম আহমদ (র) ........ আদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আদুল্নাহ ইবৃন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যাহারা মানুষ্রে প্রতি

দয়া প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়া পর্বশশ হন। তোমরা দুনিয়াবাসীঢের প্রতি দয়া কর, আকাশবাসীরা তোমাদের দয়া করিবেন। আথ্মীয়তা সশ্পর্ক. .আাল্মাহ্ প্রদত্ত বস్হু। বে উহা বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সশ্পর্ক বজায় রাখিব আর বে ব্যক্তি উহা ছ্নিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছ্নিন্ন করিব।" আাু দাউদ ও তিন্রমিযী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র)-এর মা্যমে আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে बই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ্ বনিয়া মন্ত্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ আব্দুল্নাহ ইব্ন ফারিজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আদ্মুল্াহ ইব্ন ফার্রিজ (র) একদিন অসুস্থ আদুর রহমান ইব্ন আটফ (রা)-এর নিকট গেলেন। আাদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাহাকে বনিলেন ঃ তুমি আण্ীীতয়ার সম্পক রক্ষা করিয়াছ ? রাসূনून्बाহ् (সা) বনেন বে, আল্লাহ্ ত'আनা বनिয়াছেন, ‘আমি রহমান। আমার নামেই আমি ’; (আण্রীয়তা সশ্পক্ক)-এর নাম রাথিয়াছি। অতএব ব্যে ব্যক্তি উহা রক্ষা করিবে, আiমি তাহার সাথে সশ্পর্ক গড়িব, আর বে উহা ছিন্ন করিবেব, আমি তাহার সাথে সপ্পর্ক ছ্নি করিব। এই সম্ধে ইমাম আহমদ (র) একটি হাদীস বর্ণলা কর্রিয়াছেন। এই বিষয়़ অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

याइরানী (র) ......... সুলাইমান (র) হইতে বর্ণনা করেন সুলাইমান (র) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আण্ম হইন সল্মিলিত বাহিনী। "রোমে আযলে" যাহার সাথে যাহার মিলন হইয়াছে। দুনিয়াতে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। আর যাহার সাথে বিমুখতা ছিল দুনিয়ায় তাহার সাথে দ্দ্দ্দ সৃট্টি হইয়াছে।" এই প্রসংগে মহানবী (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ "যখন কথা বেশী হইবে, কাজ কমিয়া যাইবে, মৌখিক সস্পর্ক সৃষ্টি হইবে, অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নিব্ব, আা়্ীয়তা সম্পর্ক ছ্নিন্ন করা হইবে, তখন আল্লাহ্ মানুষের উপর অভিসম্পাত করিবেন বধির ও অন্ধ করিয়া দিবেন।" এই বিষয়ে প্রূূর হাদীস রহিয়াছ্ছ।

## 



## 

#    

২8. তবে কি তাহারা কুরজান সষ্ধক্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিঙ্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবক্ধ?
২৫. যাহারা নিজদিছের নিকট সৎপথ ব্যক্ত ইইবার পর উহা পরিত্যাপ করে শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন কর্রিয়া দেখায় এবং উহাদিগকক মিথ্যা আশা দেয়।
২৬. ইহা এই জন্য বে, আাল্লাহ याহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ কর্র; ঢাহাদিগকে উহারা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে ঢোমাদিগের্র আনুপত্য করিব। जান্লাহ উহাদিগের গোপন অভিসক্ধি অবপত আাছেন।
२१. ঝের্রেশতারা যখন উহাদিগের মুখমఆলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, ঢথন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!
২৮. ইহা এই জন্য বে, যাহা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় উহারা ঢাহার অনুসরণ করে এবং ঢাঁহার সত্তুট্টি লাভের্র প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিফ্ন কর্রিয়া দেন।

ঢাফসীী : গভীর চিন্তাজাবনা কর্রিয়া কুরআান বুঝিবার জন্য আদেশ করিয়া এবং কুর্রান হইতে বিমুখ না হইবার নির্দ্রেশ দিয়া আল্লাহ্ ত‘আআান বলিতেছেন,
"তবে কি উহারা কুরআান সম্বন্ধে অভিনিবে, সহ সহারে চিন্তা করে না? না উহাদিগগে অন্তর তানাবদ্ধ?"

অর্থাৎ তাহারা কুরजান বুমিব্রে কি করিয়া তাহাদিগের অন্তর তো তানাবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে কুরजানের কথা উহাতে প্রতিক্রিয়া সৃট্টি করে না। ইব্ন জারীর (র)..... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উরওয়া (রা) বলেন, র্রাসূলूল্बাহ্ (সা)
 অভিনিব্বেশ সহক্কর্রে চিত্তা করে না? না তাহাদিগের অন্তর তালাবদ্গ? পাঠ কর্রিনেন। ఆনিয়া ইয়ামানের একজন যুবক বলিয়া উঠিন, বরং তাহাদিগের অন্তসমূহ্হ তালা

রহিয়াছে। আল্নাহ্ ত'আালা খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত উহা অপসারিত হইবে না। কথাটি হযরত উমর (রা) এর মন্ন গাথিয়া গেল। এমনকি তিনি স্বীয় শাসনামলে তাহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

অতঃপর আল্মাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন,
"যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর ইহা পরিত্যাগ করে।" অর্থাৎ সৎপথ সুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত ইইবার পর যাহারা ঈমান ত্যাগ করিয়া কুফ্রীর পথ অবলম্ন
 দেथায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।" অর্থাৎ শয়তান जহাদের মন্দ কাজঞ্ষলিকে তাহাদিগের নিকট শোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক করিয়া দেখায় এবং তাহাদিগকে প্রতারিত করে ও ধ্োঁকা দেয়।

"ইহা এই জন্য যে, আল্নাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে, তাহাদিগকে উহারা বলে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব।"

जর্থাৎ তাহাদিগের এই কুফরী সেই কপটতরই সাজা যাহা তাহারা মনেন মধ্যে গোপন রাখিত। ফলে কাফিরদিগের সাথথ নিবৃতে মিলিত হইয়া বলিত, ভয় কিলের! আমরা তো কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিতেই' ‘্র্ত্তু আছি। বস্তুত মনের কথা গোপন করিয়া অন্য কথা প্রকাশ কর্রাই মুনাফিকদিগগের চরিত্র। তাই আল্লাহ্ ত'অালা বনিত্তেছেন,
 जর্থাৎ তাহারা যাহা গোপন রাখে আাল্লাহ্ সে সস্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আল্লাহ্র নিকট কিছুই গোপন থাকে না।

यেমন আল্পাহ् ত'আলা অनযত্র বলिয়াছেন অন্ধকারে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহাও লিখিয়া রার্খেন।" অতঃপর আল্লাহ্ অ'অানা

"くেব্রেশ্তারা যখন উহাদিগের মুখম্ণলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে তখন উহাদিগের দশা কেমন হইইবে!"

जর্শাৎ যখন তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবার জন্য ফেরেশতা জাসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাদিগের প্রাণধনি দেহাড্তরেরে নুকাইয়া থাকিবার ঢেষ্টা করিবে আর ফেরেশতারা

মারিয়া পিটাইয়া রাগ-ধমক দিয়া জোরপূর্বক উহা বাহির করিয়া লইবে, তখন তাহাদিগের অবস্থা কেমন ইইবে!

আল্লাহ্ তাআলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :
"ফেরেশ্তা আসিয়া যখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে উহা যদি তুমি দেখিতে!"
"জালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফেরেশ্তারা তাহাদিগের প্রতি (প্রহার করিত্ত) হাত বাড়াইবে यদি তুমি উহ়া দেখিতে!"

"তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে যাহা বলিতে এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বে দঙ্ভ প্রকাশ করিতে উহার কারণে আজ তোমাদিগকে লাঞ্ভনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হইবে।"

তাই আল্লাহ্ তাআলা এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ

"ইহা এইজন্য যে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় ইহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।"

(r.)

২৯. यাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ উহাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?
৩০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে, ঢুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহ্হাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ তোমাদিগের কর্ম সম্পর্কে অবগত।
৩১. আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ
"যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্ উহাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না।"

অর্থাৎ মুনাফিকরা কি এই বিশ্বাস করে যে, আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাদিগের ধোকাবাজী প্রতারণা ও মনের অশ্শুভ পরিকল্পনার কথা মু’মিনদিগের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন না? তাহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল। বস্তুত আল্লাহ্ তাহাদিগের মনের কথা এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে, বিজ্ঞজনেরা উহ্হা বিলক্ষণ বুঝিয়া ফেলিবেন। সূরা তাওবা অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তাআলা উহাতে মুনাফিকদের নীচূতা, হীনমন্যতা ও তাহাদিগের এমন কার্যকলাপের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা উহাদিগের কপটতার মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেয়। আর এই জন্যই সূরা তাওবার আরেক নাম রাখা ইইয়াছে সূরা ফাজেহাহ্ অর্থাৎ অপমানকারী সূরা।
 সহযোগিতায় নিয়োজিত মহৎ ব্যক্তিবর্গের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করার মত অন্তরস্ত গোপন ব্যাধিকে আরবীতে '

"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে।"
 পারিবে।" অর্থা স্বার্ধসিদ্ধির জন্য ঢাহাদিগের মুখ হইতে বে সব কথা নিঃসৃৃত হয় উহার ভাবভপ্প দেথিয়াই তাহাদের কথার তাৎপর্য উপনক্কি করা যায় এবং তাহারা কোন
 মনের মধ্যে কোন রহস্য গোপন করিলে আা্লাহ্ তাহার চেহারা ও জিহ্নার উপর ইহা প্রকাশ করিয়া দেন।"

হাদীস শরীফে আছে বে, কেহ কোন কথা গোপন রাধে আল্লাহ্ তাআালা উহা প্রকাশ কর্রিয়া দেন। ভালো হইলে ভলো আর মন্দ হইলে মন্দ। বুখারী শরীীফর ব্যাখ্যায় আমি আমল ও আকীদাগত নিফাক (কপটতা) সম্পর্কে বিস্তের্িিত আলোচন্না করিয়াছি। এখানে ঢাহার পুনরুল্নেখ প্রয়োজন মনে করি না। একদল মুনাফিককে চিহ্নি করা হইয়াছে বনিয়া হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। বেমন ইমাম আহমদ (র) আবূ মাসউদ, উকরা ইবৃন উমর (রাা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবূ মাসউদ (রা) বनেন, রাসূनूল্াহ্ (সা) এক ভাষণে আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করার পর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কতিপয় সুনাফিক রহিয়াছে। आমি যাহার নাম বলিব সে ভেন উঠিয়া দাঁড়ায়। অতঃপর তিনি বলিলেন অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও। এইভবে তিনি ছত্রিশ ব্যক্তির নাম ডাকিয়া অতঃপর বনিনেন, তোমাদের ভিতর তোমাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক আছে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রা) ঢাহাদের একজনের পাশ দিয়ে যাইতেছিলেন সে চাদর দিয়া মুখমతল আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছ কেন? তখন সে घট্নাটি খুলিয়া বলিল। ऊনিয়া উমর (রা) বনিলেন, আল্লাহ্ তোকে ঙ্কৃং করুক।
 নিব্বে করিয়া অমি তোমাদিগ়কে উত্তমজ্রপপ যাচাই করিব।


যতক্ষন না আামি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকার্গী ও ¿ৃধ্বশীলদেরকে এবং আমি তোমদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

বলাবাহ্য্য বে, কোন কিছু সংখটিত হఆয়ার পূর্ব্রই जাল্লাহ্ ত‘আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব আয়াতের অর্থ ইইন যতক্ষণ না আমি জনসমক্ষে উহার বাচ্তবায়ন দেখিব। এইজন্যই হযরত আাদুল্লাহ্ ইবৃন আব্বাস (রা) এ ধরনের ক্ষেত্রে '

#   <br> أعْهَانُهُمْ 

 O"Muct

৩২. যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ ইইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজদিগের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূল্লের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো ঢাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।
৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।
৩৪. যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্রর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহু তাহাদিগকে কিছুতেই ক্মমা করিবেন না।
৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সপ্ধির প্রস্টাব করিও না, তোমরাই প্রবন; আল্লাহ্ তোমাদিগের সংগে আছেন, তিনি তোমাদিগের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা কুফরী করে, আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা, সৃষ্টি করে, হিদায়াত প্রকাশ্তিত হইবার পরও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং ঈমান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহারা আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না বরং তাহারা নিজেরাই চরমভাবে ক্ষত্গ্গিস্ত হইবে। মহাপ্রলয়ের দিন রিক্ত হস্তেই তাহারা আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কোন আমলের বিন্দু বিসর্গ প্রতিদানও তাহারা পাইবে না।

নেক কাজ যেমন মন্দ কাজকে মুছিয়া ফেলেে, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের সমুদয় ভালো কাজকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসৃর মাবওয়াবী আবুন আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল আলিয়া (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ধারণা করিতেন যে, শির্কের সাথে যেমন


 বরবাদ করিও না।" আয়াত্টি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারা শংকিত হইয়া পড়িল যে, ওুাহ্ তাঁহাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিয়া দিবে। আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ ইব্ন নাসূর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমরা সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) ধারণা করিতাম যে, আল্লাহ্ ত্‘‘আলা আমাদের যে কোন নেক কাজকেই কবুল করিয়া লন। আমাদিগের এই ভুল সংশোধनের জন্য আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং তোমদিগ্গের কর্ম বিনষ্ট করিও না।" আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়াতে আমরা মনে করিলাম শে, কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপই আমাদিগের আমনসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেনে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

"আল্লাহ্ তাঁহার সাথে শির্ক করাকে পছন্দ করেন না, ইহা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাহাকে ইচ্ছ ক্ষমা করিয়া দেন।" আয়াতটি নাযিল করেন ইহার পর আমরা আর কোন মন্তব্য করিলাম না। তবে কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ভয় করিতাম ও যে ব্যক্তি উহা ইইতে বিরত থাকিত তাহার ব্যাপারে আশাब্িিত হইতাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে নিহিত রহিয়াছে ইহকান ও পরকালের সমূহ কল্যাণ, আর ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইতে বারণ করিয়াছেন।

याহা সযুদয় সৎকাজকে বরবাদ করিয়া দেয়। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা তোমাদিগের কার্যসমূহকে বিনষ্ঠ করিও না।" অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা তোমাদিগের কর্ম নষ্ঠ করিও না। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন,

"यাহারা কুফ্রী করে ও আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা কর্রিবেন না।"

यেমন আল্লাহ্ ত'আলা অনাত্র বলিয়াছেন ঃ
"আল্নাহ্ ত‘আআলা ঢাঁহার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া অন্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ম করেন ক্ষমা করিয়া দেন।"
 "অতএব তোমরা দ্বন্বন হইও না।" অর্থাৎ শক্রর মুকাবিলায় তোমরা তোমাদিগের দুর্বনত প্রকাশ করিও না।
 তোমরা কাফিরদের তুলনায় অধিক হইলে কাফির্দের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সক্ধির প্রস্তাব করিও না।
 উপর প্রবন থাকিবে তখন তাহাদিগের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধি চুক্তির প্রন্তাব দিও ना। তবে সমস্ত মুসলামানদের ঢুলनায় শক্তি ও সংখ্যায় কাফির্রা প্রবন হইলে ইমাম यদি সক্ধি করাই কন্যাণকর মনে করেন, তাহা হইলে সক্ধি চূক্তি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মক্কার কাফিররা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিলে রাসূলুল্ধাহ্ (সা) তাহাদিগের সাথে দশ বহরের জন্য সন্ধি করেন ইসলামের ইতিহাসে যাহা হুাইবিয়ার সন্ধি নাম্ খ্যাত।
 তাআলা শক্রুর বিরুদ্ধে মুসনমানদের সাহাय্য ও বিজয়ের মহাস্ং্বাদ দিয়াছ্ন।
 আল্লাহ্ ত'আলা কিছুতেটেই তোমাদিগের কর্মসমূহ নিষ্ষল করিয়া দিবে না বরং উহার উপযুক্ত প্রত্দিান তোমািগকে প্রদান করিবেন, উহাতে তিনি মোটেই কার্পণ্য কর্রিবেন ना। आল्लाহ् সर्বঞ্ঞ।

ইবলে কাঘীর ১০ম ২ণー৩৮

#  




৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবন ক্রীড়া-কৌতুক, यদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদিগের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদিগের ধন-সম্পদ চাহেন না।
৩৭. তোমাদিগের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদিগের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে, এবং তিনি তোমাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।
৩৮. দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহুর পথে ব্যয় করিতে বলা ইইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে, যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদিগেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্গস্ত; यদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন; ঢাহারা তোমাদিগের মত হইবে না।

তাফসীর ঃ দুনিয়ার তুচ্ছতত, মূল্যহীনতা ও গুরুতৃহীনতা সম্পর্কে মহান আল্মাহ্
 অর্থাৎ ক্রীড়া কৌতুক আর খেল-তামাশাই পার্থিব জীবনের সারকথা। শুধু আল্লাহ্র সন্তুধ্টি লাভের জন্য যাহা কিছু করা হইবে উহাই কাজে আসিবে। তাই আল্লাহ্ তা আলা
 ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে উহার প্রতিদান দিবেন আর তিনি তোমাদের সম্পদ চান না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের

ষ্ম খাপেক্ষী নন তিনি তোমাদের নিকট কিছু চাহেন না। তিনি তো কেবল তোমাদের দরিদ্র-অসহায় ভাইদের প্রতি মানবতা প্রদশ্শন উল্দেশ্যে তোমাদেরৃ উপর দান-সদকার বিধান দিয়াছেন। টপরত্তু তোমরাই পরকালে উহার সুফল ভোগ কর্রিবে। অতঃপর আল্dাহ ত'আলা বলিয়াছেন :

انْ जर्थाৎ তিनि তোমাদিগের নিকট সম্পদ চাহিলে এবং এইজন্য তোমাদিগকে চাপ দিলে তোমরা কার্পণ্য করিবে।


কাতাদা (র) বলেন, जল্লাহ্ ত'অালা জানেন বে, আল্লাহ্র পথথ সম্পদ ব্যয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করিলেই তাহাদিগের মনের হিংসা-বিদ্দেষ প্রকাশিত হইয়া যাইবে। বস্তুত কাতাদা (র) যথার্থই বনিয়াছেন। কারণ সম্পদ মানুষ্যে প্রিয় বস্ুু তাই মানুয স্বভাবত তদপেক্ষ থ্রিয় পাত্র ছাড়া উহা ব্যয় করে না।

## 

"তোমরা তো তাহারাই যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথথ ব্যয় ক্রিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণত করিতেছে।" 'অর্থা আল্লাহ্র পথে আহবান করা ইইলে তোমাদের অনেকে আল্লাহ় আহবানে সাড়া দেয় না।
 করে নিজেদেরই প্রতি।" অর্থাৎ যাহারা আল্ধাহ্র পথে ব্য় করিত়ে কাপ্পণ্য করে তাহারা দানের সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং আল্লাহ্র ডাকে সাড়া না দেওয়ার অঙভ পরিণাম তাহারাই ভোগ করিবে।
 মুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত আর প্রতিটি বস্তু সর্বকালেই তাঁহার দ্বারের ভিখারী মুখাপো্মী।

তাই আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন,
 মুখাপেক্ষী। ফনকথা অমুখাপেকীতা আল্ধাহ্ ত‘‘ালার অপরিহার্य অুণ এবং সুथাপেক্কীত সৃষ্টির অপরিহার্য অবিচ্চেদ্য ত্তণ।
"यদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিপের স্থলবর্তী করিবেন তাহারা তোমাদের মত হইবে না।"

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁহার বিধানের অনুসরণ হইতে বিমুু্য হও তাহা হইলে তিনি এমন এক জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের ন্যায় অবাধ্য ইইবে না বরং আল্লাহর অনুগত ও ঢাঁহার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। ইবন আবূ হাতিম (র) ....जাবূ হরায়া (রা) হইতে বর্ণন্া করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূনুল্মাহ (সা)
 জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।) আয়াতটি তিলাওয়াত করিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন , ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! আমরা অবাধ্য হইনেে আমাদিপের পরিবর্তে যাহাদিগকে আনা হইবে আর ঢাহারা আমাদিগের মত হইবে না; তাহারা কাহারা?" রাসূলুল্মাহ্ (সা) হযরত সানমান ফারগী (রা)-এর কঁধ九ে হাত রাথিয়া বলিলেন, ‘এই ব্যক্তি এবং তাহার সশ্প্রদায়। দীন সুরাইয়া নক্ষদ্রের নিকটে থাকিলেও পার্যে্যের লোকেরা উহা লইয়া আসিবে।’

মুসলিম ইব্ন্ন ফ্য়জী এককভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলিম ইব্ন খালিদের সমালোচ্না করিয়াড়েন। আল্লাহ্ সর্ষळ।

## সूর্রা ফাত্হ্

২৯ আয়াত, 8 রুকু", মাদানী

$$
\begin{aligned}
& \text { দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে }
\end{aligned}
$$

ইমাম আহ্মদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হূূূর (সা) মক্কা বিজয়ের বছর সফরকানলে বাহনের উপর বসিয়া সূরা ফাত্ছ পাঠ করিয়াছ্ছে। তিনি খুব থামিয়া থামিয়া সূরাটি পাঠ করিতেছিলেন। রাবী মুআবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন, মানুষ আমার নিকট ভীড় করিবে এই ভয় না থাকিলে আমি তোমাদিগকে হুযূর (সা)-এর ন্যায় সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া ওনাইতাম।

## ○

## (Y) (Y)


'১. নিশ্যই় আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়-
২. যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রুটিসমূহ্ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,
৩. এবং আল্লাহৃ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।
 (সা) মদীনা ত্যাগ কর্রিয়া মক্কাভিমুখ্ে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্शানে মক্কার মুশরিকরা ঢাঁহাকে মক্যা প্রবেশ ও বায়ুল্মাহ্ যিয়ারত হইতে বাধা থ্রদান করে। অতঃপর তাহারা এই মর্মে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে বে, তিনি এই বৎসর ফিরির়া यাইবেন এবং আগামী বৎসর আসিয়া উমরাহ্ পালন করিবেন। হযরতত উমর (রা) সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবাদের অপছন্দ সন্ত্বেও রাসূনুন্ধাহ্ (সা) এই সন্ধি প্রস্তাবে একমত হইলেন। ইহার বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। হৃূূর (সা) সেখানেই হাদী কোরবানী করিয়া ফিরির়া গেলেন। ফিরিবার পথথ এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বাश্যিক দৃষ্টিতে এই সক্কি চূক্তিটি মুসলমানদের প্রতিকৃলে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অনেক কন্যাণ নিহিত ছিন। তাই এই সঙ্ধিকে "বিজয়" আখ্যায়িত কর্রা হইয়াছে। যেমন ইব্ন মাসঊদ (রা) সহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা তো ফাত্হ (বিজয়) বলিতে "ফাত্হে মক্ক" (মক্কা বিজয়) মনে কর; কিষ্ুু আমরা বিজয় বলিতে হুদাইবিয়ার সক্ধি বুবে থাকি।

আ'মাশ (র) ..... অবূ সুফিয়ান (রা)-এর মাধ্যমে জবির (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির (রা) বনেন, "বিজয়" দ্বারা আমরা হ হূাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝিতাম। ইমাম বুथারী (র)..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, তোমরা "বিজয়" বলিতে মক্কা বিজয় মনে কর প্রকৃতপক্ষে উহাও একটি বিজয়। কিন্ুু আমরা "বিজয়" বলিতে হুদাইবিয়ার দিবসের "বাইয়াতে রিজওয়ান"কে বুবিয়া থাকি। সেদিন রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদশত সাহাবী ছিলাম। তথায় হুদাইবিয়া নামক একটি কুয়া ছিন। আমরা প্রত্যেকেই সেই কুয়া হইতে পানি নিতে ৩রু করি। অবশেবে উহাতে এক ফেঁঁটা পানিও অবশিষ্ট রহিন না। রাসূলুল্बাহ্ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আসিয়া কুয়ার এক কিনারায় বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর এক পাত্র পানি जানাইয়া উহা দ্বারা ওযূ করিলেন ও কুলি করিলেন। অতঃপর দোয়া করিয়া ওযূর जবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন। মুহুর্ত পরেই কুয়াটি পানিতে কানায় কানায় ভরিয়া গেন। আমরা ঢৃত্তিন সাথে পানি পান করিলাম এবং আমাদের পশ্পালদেরকেও পান করাইলাম।

ইমাম আহ্মদ (র) ..... হয়রত উমর ইব্ন খাত্রাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছ্ন বে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। একটি ব্যাপারে আমি তাঁাকেকে তিনবার প্রশ্ন করিলাম। কিন্ু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে আমি অত্যত্ত দুঃখিত হইলাম। মনে মনে বলিলাম, আফসোস! বারবার প্রশ্ন করিয়া আমি হৃযুর (সা)-কে কষ্ঠ দিলাম। তিনি তো কোন উত্তর দিনেন

না। উমর (রা) বলেন, এই বেআাদবীর কারূণ আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীণ্ণ হইয়া यায় কিনা এই ভাবিয়া অমি সন্ত্ত হইইয়া পড়িনাম। অবশেভে উটের পিঠে আর্রোহন করিয়া দ্রুত গতিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। ক়ণকাল পরেইই ৃনিতে পাইনাম পিছন ইইতে কে যেন আমাকে ডাক্তিছে। আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া আমি ফির্যিয়া গেলাম। উমর (রা) বলেন, যাওয়ার পর হহৃূর (সা) বनिনেন ঃ গতরাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াহে যাহা

 করিলেন। ইমাম বুখারী, তিরমিयী এবং নাসায়ী (র) ও মালিক (র)-এর বিভিন্ন সৃত্র্রে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আनী ইবনুল মাদানী (র) বলিয়াছেন, ইহা মাদানী সনদ, তাহাদের ব্যতীত অন্য काহারো নিকট এই সনদটি পাওয়া যায় না।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হूদাইবিয়া থেকে ফিরিবার পথে নবী করীম (সা)এর উপর ও ভবিষ্যত ब্রুটিসমূহ মার্জনা কব্রিয়া দেন।" আয়াতটি অবতীী হওয়ার পর রাসূলूলাহ্ (সা) বলিলেন, আজ রাত্ আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বহুু হইতে উত্তম। অতঃপ্র সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযূর (সা)-কে মুবারকবাদ জানাইয়া বনিলেন, আল্লাহ্ ত'আলা আপনার সাথথ কি ব্যবহার করিবেন উহাতো বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন কিন্ুু আমাদের কি উপায় হইবে? অতঃপর
 "অআ্মাহ্ তা‘আলা মু’মিন পুরুু ও মু’মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। যাহার তনদেশে নির্ঝরমানা প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরকান থাকিবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন। আল্পাহূর নিকট ইহাই মহাসাফন্য।" কাতাদা (র)-এর রিওয়ায়াত হইতে সহীহৃর্যে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছছ।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুজাল্যি ইব্ন হারিসা আনসারী (রা) হইতত বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাম্মি ইবন হারিসা আনসারী যিনি প্রসিদ্ধ কারীদের একজন ছিলেন, বলেন, আমরা হুদাইবিয়ায় উ়পস্থিত ছিলাম। ফিরিয়া আসিবার পণে দেথিতে পাইলাম বে, লোকেরা ইতঃস্তত ছুটাঁ্টি করিতেছে। জিজ্ঞাসা করা হইল বে, লোকদের কি হইয়াছছ? তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা সকনে সমবেত ইইয়াছি। হৃयূর (সা) তখন "কুরাউল গামীম" নামক স্থানে

বাহনের উপর উপবিষ্ঠ ছিলেন। আমরা সকলে তথায় সমবেত হওয়ার পর মহানবী (সা) সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত কর্রিয়া সকলকে ভনাইলেন।

অতঃপর একজন.সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসৃলাল্লাহ্! ইহা কি বিজয়? রাসূনুन्নাহ্ (সা) বলিলেন, "হাঁ, याँহার হাত মুহাম্মদ্রের জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বनিতেছি, অবশ্যই ইহা বিজয়।"

হৃদাইবিয়ায় যাহারা উপস্থিত ছিন খায়বারকে তাহাদের মাবেই বণ্টন করা হইয়াছে। খায়বরের সৈন্য সংখ্যা ছিন এক হাজার পাঁচশত। তন্দধ্যে তিনশত ছিল অশ্পারোহী। মূল সম্পদকে আঠার ভাগ করিয়া অশ্বারোহীদিগকে দুইভাগ ও পদাতিক বাহিনীকে একতাগ প্রদান কর্রিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) জিহাদ অধ্যাক্য় মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) হইতে তিনি মুজাশ্মি ইব্ন ইয়াকুব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) ..... আদ্দুল্নাহ् ইবন মাসউদ (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথথ রাচ্রে এক জায়গায় আমরা অবতরণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুম হইতে জাপ্রত হইয়া দেথি বে, সুর্य উদয় ইইয়া গিয়াছে। হৃৃর (সা) তখনও ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাথ্রত করিবার জন্য আমরা বনাবলি করিতেছিলাম। ইত্যবসরে তিনি নিজেই জাগিয়া গেলেন। বলিলেন, "তোমরা যাহা করিতেছিলে করিতে থাক। বে ব্যক্তি ঘুমাইয়া পড়ে কিংবা ভুলিয়া যায় সে এমনই করিয়া থাকক।" বর্ণনাকারী বলেন, সেই সফ্রে হুযূর (সা)-এর উট্টী হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক খ্যাজাধুঁজির পর দেখিতে পাইলাম বে, উহার রশি একটি বৃক্ষের সাথে আটকাইয়া রহিয়াছে। উ床টি ধরিয়া সেইখান হইতে আমি হুযুর (সা)-এর নিকট নইয়া আসিলে তিনি উহাতে আরোহন করিলেন। আযরা চলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে পথিমধ্যৌ হৃ্যূর (সা)-এর নিকট ওইী অবতীর্ণ হয়। রাবী বলেন, ওইী অবতীর্ণ হইলে হহূূর (সা) খুব কষ অনুভব করিতেন। ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর হূ্যূর (সা)
 (নিশ়্ আমি তোমাকে দিয়াছি সুশ্পষ্ট বিজয়) নাযিল হইয়াছে। ইমাম আবূ দাউর্দ, আহমদ ও নাসায়ী (র) জাশে ইবন শাদ্দাদ (র) হইতে অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুগীরা ইব্ন ఆবা (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে। মুগীরা ইবৃন ৩বা (র) বলেন, তাহাজ্জূদ ও নফন্न সালাত পড়িতে পড়িতে হৃযূর (সা)-এর পদদ্ময় ফুলিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করা হইন, ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! আল্gাহ্ আপনার পূর্বাপর
 "অমি কি আল্লাহ্র কৃত্ঞ বাদ্দা হইব না?" (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আহমদ（র）．．．．．হयরুত আয়িশা（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা （রা）বলিয়াছেন，দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে পড়িতে হৃবূর（সা）－এর পদ্যুগল ফুলিয়া যাইত। আয়িশা（রা）বলিলেন，হে আল্লাহ্র রাসূন，আপনি এমন করিতেছেন কেন？ আল্লাহ্ তা আপনার আনুপুর্বিক সমুদয় পদश্গলন মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বनिलেনঃ বাদ্দা হইব না？’ আাদ্দুল্লাহ্ ইব্ন ওহ্বের সূঁ্রে ইমাম মুসলিম（র）স্বীয় সহীহ্ মুসলিমে এই হাদীসটি উब্লেথ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম（র）．．．．．আনাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন，আনাস（রা） বলেন，দীর্ঘক্木ণ দাঁড়াইয়া সানাত আদায় করিতেন বিধায় হৃূর্র（সা）－এর দুই পা／পায়ের গোছ ফুলিয়া গিয়াছিল। জিঅ্ঞাসা করা হইল，ইয়া রাসূলাল্লাহু，আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি কি মাফ করিয়া দেওয়া হয় নাই ？তিনি বনিলেনঃ আমি কি আল্লাহ্র
 সোনহে হুদাইবিয়া（হুদাইবিয়া সক্ধি）－র উদ্দেশ্য। কারণ এই সক্ধি ঘারা অপরিমেয় কল্যাণ সাধিত হইইয়াছে। জনগণ নিরাপত্তা লাভ কর্রিয়াছহ，মুসলিম－অমুসলিম সুসস্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে এবং হীতকর ইন্ম জার ঈমানের প্রসার ঘটিয়াছে।

## 

（আল্নাহর आপনার পূর্বাপর ख্রুটি মার্জনা করিয়া দিবেন）। পৃর্ব্বে ও পরের ক্রুটি সমূহকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া কেবলমাত্র মহানবী（সা）－এরই বৈশিষ্ঠ। অন্য কাউকে এইর্রপ মর্যাদা দান করা হয় নাই। নেক আমলের প্রতিদান স্বক্রপ অন্য কাহারো পূর্বাপর यাবতীয় ওুনাহ क্ষমা করিয়া দেওয়ার কথ্থা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইহাতে হ্যূর（সা）－এর অনুপম সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি ফুট্য়া উঠিিয়াছে। হ্যূর（সা）সৎকর্ম， দৃত্তা ও খোদাভীর্ততায় ছিলেন অতুলনীয়। পূর্বপার কোন ব্যক্তিত্দিই এমন দৃষ্ঠান্ত পেশ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঁ মহামানব，ইহকাল ও পরকালের সকলের সরদার। তাই যখন তাঁহার উе্্̨র বসিয়া পড়িয়াছিন তখন তিনি বলিয়াছিলেন， ＂হ尺্ঠীবাহিনীর গতিরোধকারী সত্ত্রাই ইহার গত্রোো করিয়া দিয়াহে।＂অতঃপর তিনি বनिनেন，याँহার মুচায় আমার প্রাণ তাঁহার শপথ কর্রিয়া বनিতেছি বে，আল্লাহ্র মর্যাদার পরিপন্হী নয় এমন যাহা কিছুই আজ কাফিররা চাইবে আমি উহা দিতে প্রষ্তুত আছি। তাই যখন তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করিলেন এবং সন্ধি প্রন্তাব মানিয়া নইলেন



আল্লাহ্ আপনার পৃর্বাপর যাবতীয় ক্রুটি মাফ করিয়া দেন এবং (ইহকাল-পরকালে) আপনার প্রতি তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দেন" নাযিল করেন।
 অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সুমহান শরীয়ত ও সঠিক ধর্মের দিশা দিবেন।
 করিবেন ।" অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি আপনার বিনয় ও ন্রতার বদৌলতে আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করিবেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় আপনাকে বিজয় দান করিবেন। যেমন সহীহ্ হাদীসে বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ ক্ষমা করিনে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ্ষের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন আর বিনয় ও ন্রতা দ্বারা আল্লাহ্ উঁচু মাকাম দান করেন।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তুমি তাহার ব্যাপারে যতটুকু আল্ধাহ্র আনুগত্য কর তা তাহাকে ততটুকু শাস্তি দিও না।

## 



## 

 عَهِّ

## 

8. তিনিই মু’মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদিগের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডনী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ্ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৫. ইহা এই জন্য যে, তিनि মু'মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন কর্রিবেন, ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।
৬. এবং মুনাফিক পুরুু্য ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙল চক্র উহ্হাদিগের জন্য, আল্লাহ্ উহ্হাদিগের প্রতি রুষ্ট হইইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশণ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য জাহান্মাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!
৭. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

 গাম্ভীর্য বা প্রভাব।

আয়াতে মু’মিন দ্বারা ঐ সকল সাহাবাগণকে বুঝানো হইয়াছে যাহারা হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ্ ও ঢাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশকে অম্নান বদনে মানিয়া লইয়াছিলেন। যখন তাহাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং মনের অস্থিরতা দূর হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান আরো বাড়াইয়া দেন।

ইমাম বুখারী (র) সহ আরো অনেকে এই আয়াত দ্বারা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছ করিলে কাফিরদের প্রতিশোধ লইতে পারেন। তাই তিনি বলেন,
 অর্থাৎ আল্লাহ্, তাআলা ইচ্ছা কর্রিলে একজন মাত্র ফেরেশ্তা পাঠাইয়া তাহাদিগকে





'ইহা এই জন্য বে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু’মিন নাগীীিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্মদেশে নদী প্রবাহিত হইবে। বেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, উপরে আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হৃবূর (সা)-কে যুবারকবাদ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা তো আপনার জন্য

 বে, আল্লাহ্ মু’মিন পুরুর্ষ ও মু’মিন নার্রীদিগকে জান্নাত প্রব্রেশ করাইবেন, যাহার নিিন্নদেশে নদী প্রবাহিত। ব্যথায় তাহারা স্ছায়ী হইবে।' অর্থাৎ চিরকালই তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।
 जাল্dাহ্ তাজালা মু'মিন পুরষ ও মু’মিন নারীদিগের ভুন-জ্রুটি ও অপরাধ মুছিয়া ফেলিরেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। বরং তাহাদিগকে ক্ষমা কর্নিয়া দিবেন, তাহাদিগের দোষ গোপন কর্রিবেন, তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদিগকে যথাযথভবে মূন্যায়ন করিবেন।
 আল্লাহ্ ত'অানা অর্নাত্র বলিয়াছছন :
 রাখা হইবে এবং জান্নাত্ থ্রবেশ করানো হইইবে, লে সফন্লকাম।"

## 

"এবং তিনি মুনাফিক পুক্রু ও মুনাফিক নারী এবং মুশর্রিক পুর্ৰম ও মুশর্রিক নারীদিগক্কে যাহারা আল্লাহ্ সম্বক্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।"

অর্থাৎ ব্যেব মুনাফিক ও মুশরিক নারী কিংবা পুরুুষ অাল্লাহ্র বিধান সম্বক্ধে মন্দ ধারণা করে এবং রাসৃনুল্ধাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামদিগের ব্যাপারে আপত্তিকর উক্তি করে এবং তাঁহার পতন কামনা করে— সংখ্যায় তাহারা যতই হোক, আাজ হোক আর কাল

হোক আল্মাহ্ তাহাদিগকে উপযুক্ত শাত্তি প্রদান করিবেন। তাই আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :

 जর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আলা যুশরিক ও মুনাফিকদিগকে রহমত হইতে দূরে রাখখয়াছেন।
 কর্যিয়াছেন। উহা কত নিকৃষ্ঠ আবাস!" অতঃপর আা্লাহ্ ত'আলা ইসলাম্মর শক্রু কাফিন্র ও মুনাফিকদের প্রতিশ্শোধ নেওয়ার স্বীয় শক্তি সামর্থ্যের কথা পুনরুল্লেখ কর্নিয়া
 পৃথিবীর বাহিনীসসমূহ আল্লাহহর। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় "।"
(1) (1)
 وَّاَصِشَّلا
 فَهُ

৮. आমি ঢোমাকে ধ্রেরণ কর্নিয়াছি সাকীজ্গপ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারার্রপে,
৯. यাহাত্ তোমর্রা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান জান এবং রাসূলকে সাহাय্য কর ও সभ্মান কর। সকান-সঙ্ধ্যায় জাল্লাহ্র পবিब্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
১০. যাহারা তোমার বায়‘আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্রই বায়‘আত প্রণ করে। অাল্লাহর হাত উহাদিগের হাত্রে উপর। সুতনাং শ্যে উহা ভস করে উহা ভञ কর্রিবার পর্রিণাম ঢাহারই এবং বে জাল্লাহ্র সহিত অभীকার পৃর্ণ করে তিनि তাহাকে মহা পুরক্ষার দেন।

 Эोতি প্রদন্শনকারীর্রপে।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! আমি আপনাকে সৃষ্টির উপর সাক্ষী স্বর্পপ, ঈমানদারদিগের জন্য সুসংবাদদাতা ও কাফিরদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারীক়পে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছি। সূরা আহ্যাবে ইহার বিস্তারিত ব্যাথ্যা আলোচিত হইয়াছে।
"याহाতে তোমরা আब्बाহ् ও তাঁशার রাসূলের উপর ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর এবং সম্মান কর।"

 जর্থ সম্মান করা, ইহতিরাম করা।
 সক্ক্যায়।" অর্থাৎ দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে যেন তোমরা জাল্ধাহ্র তাসবীহ পাঠ কর। অতঃপপ আাল্নাহ্ ত'আআनা রাসূনুল্नाহ् (সা)-এর সম্মান ও তাজীম ঘোষণাত্থ
 প্রহণ করে তাহার তো আল্নাহ্রই নিকট বায় ‘্রাত গ্রহণ করে।
 রাসূলের অনুগত্য করে সে তো আল্লাহ্রই আনুপত্য করে ‘আল্লাহূর হাত তাহাদিগের হাতের উপর’ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগগের সাথে রহিহ়ারোে। তিনি তাহাদের কথথাপকথন শ্রবণ করেন, তাহাদের অবস্থান প্রত্যক্ক করেন এবং তাহাদের ভিতর-বাহির সবই জানেন। রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষ তিনি বায়'আত গ্রণকারী। বেমন আল্gাহ্ ত'অানা বলিয়াছ্হন :

 اَوْنَى بِعْهِ
"আল্ধাহ্ মু’মিনদিগের নিকট হইতে ঢাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া নইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। ঢাহারা আা্লাহ্র পথথ সং্প্রাম করে নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও কুর্ানে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃছ় প্রতিশ্রিতি রহহিয়াছে। নিজ পত্জিজ্ঞ পলনে আল্লাহ্ অপেক্ষা ল্রেষ্ঠততর কে

আছে? তোমরা যে সওদা গ্গহণ করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সাফল্য।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছ্ছন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে তরবারী ধারণ করিল সে যেন আল্লাহ্র হাতে বায়আত করিল।

তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন’আল্ধাহ্ তা‘আলা উহাকে উঠাইবেন। দেখিবার জন্য উহার দুইটি চোখ থাকিবে, কথা বলিবার জন্য জিহবা থাকিবে। খौটি মনে যে উহাকে চুম্বন করিল সে যেন আল্লাহ্র হাতে বায়আত গ্রহণ করিল।

 নিকটট বায়‘আত গ্রহণ করে। আল্মাহ্র হাত তাহাদিগের হাতের উপর। 'এই আয়াত



অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ করিবার পরিণাম অগীকার ভঙ্গারীরই ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তাহার মুখাপেক্ষী নহেন।
 অभীকার পূর্ণ কর্রে তিনি তাহাকে মহাপুরক্কার দেন।' অর্থাৎ যে আল্মাহ্র সহিত কৃত অঙীকার পূর্ণ করিবে আল্মাহ্ তাহাকে অশেষ সওয়াব দান করিবেন। এইস্থানে যে বায়‘আতের কথা আলোচিত হইয়াছে উহা ‘বায়‘আতুর রিজওয়ান’ নামে অভিহিত। হুদাইবিয়ার একটি বাবুল বৃক্কের নীচে তাহা সংঘটিত হয়। বায়‘আত গহণণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল সেদিন মতান্তরে তেরশত, চৌদ্দশত কিংবা পনেরশত। চৌদ্রশতই অধিক নির্ভরযোগ্য। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিন্নর্মপঃ

ইমাম বুখারী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, ‘হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত ছিলাম।’ সুফিয়ান ইব্ন উআইনা এর সূত্রে ইমাম মুসিলম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) হইঢে সালেম ইব্ন আবুল জাবেদের সূত্রে বর্ণিত আমাশের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, ‘আমরা যেদিন চৌদ্দশত ছিলাম।’ হুযূর (সা) পানিতে হাত রাখার সাথে সাথে আগুল হইতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে

লাগিল। সকনেই স্বচক্ষে উহা দর্শন করে। এই হাদীসটি সংকিষ্ঠ। ইशা অপেক্ষা বিস্তারিত বর্ণনায় বনা হইয়াছে বে, হুদাইবিয়ার দিন উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) প্রিপাসায় কাতর. ইইয়া পড়িলেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) তূনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া দিলে সাহাবায়ে কিনাম (রা) হूদাইবিয়ার কৃপে উহা গাড়িয়া রাখিলেন। অनতিকান পরেই প্রবলবেগে পানি উদগত হইতে লাগিন। ইহাতে সকনের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেন। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইন, আপনারা সেদিন কতজন ছিলেন? বলিলেন, চৌদশত। তবে সেদিন আমাদের লোক সংখ্যা ১ লাখ থাকিলেও সেই পানি সকনের জন্য যথ্ঠে ইইত। সহীহ্দ্যে জাবির (রা) বর্ণিত এক বর্ণনায় সাহাবীদূর সংখ্যা পনের শত বলিয়া উল্নেখ করা হইয়াছে। কাতাদা (রা)-এর সূত্রে ইমাম বুथারী (র) বর্ণনা কর্য়াছছে, কাতাদা (র) বলেন, आমি সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর্রিনাম, আমি বায়‘আতে রিজওয়ানে উপস্থিত সাহাবাদদর সংখ্যা কত ছিন? বলিলেন, পনের শত। জিজ্ঞাসা করিলাম, জাবির (রা) जো ঢৌদ্দ শত্র কথা বনেন? বनিনেন, আল্লাহ্ তাহাকে রহহ করুু। তিনিই আমাদররকে পনের শত বলিয়াছেন। বিরোধ নিরসন কল্পে বায়হাকী (র) বলেন, জাবির (রা) প্রথম প্রথম পনের শতের কথাই বলিতেন কিন্তু পরবর্তীতে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পর চৌদশত বनिয়া মত পেশ কর্রে।' আওষী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা ছিলেন এক হাজার পাচাচ্ত পঁচিশ। তবে টৌদশত সংক্রান্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বায়হাকী (র) ..... আবূ সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সায়ীদ ইবৃন মুসাইয়াব (রা) বলেন, (বাবুল) বৃক্ষের নীচে রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা ঢৌদ্দশত লোক ছিলাম। সালামা ইব্ন আকওয়া, মাকিন ইব্ন ইয়াসার ও বারা ইব্ন জযিব (রা)-এর বর্ণনায় চৌদশত-এর উন্লেখই পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতও ইহাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ৫‘বা (র)-এর সৃত্রে আমর ইবৃন মুর্ররা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি আদ্দুল্মাহ ইবৃন আবৃ আওফ’. (রা)-কে বলিতত ঔনিয়াছি বে, 'সেইদিন বৃক্ষবাসীরা ছিলেন নৌদ্লশত। সেদিন মুহাজিরদদর এক অষ্মাংশাই ছিল আসলাম গোচ্রের।

इূহামদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও শারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) বনিয়াছেন, হूদাইবিয়ার বছর রাসূনুল্নাহ্ (সা) যুদ্ধ বিপ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হন নাই বরং বায়ু্নাহ যিয়ারত্রে উদ্দে্যে সাত শত লোক সাথে লইয়া বাহির ইইয়াছিলেন। প্রতি দশজনের কোরবানীর জন্য সাথে একটি করে উট নিয়াছিলেন

সত্তরটি উট। জাবির (রা) বনিতেন বে, হ্দাইবিয়ার দিন আমরা ছিলাম চৌদ শত লোক। ইব্ন ইসহাকও এমনই বলিয়াছ্ন। অতএব ইহা ঢাঁহার ধারণা প্রসৃত বনিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ সহীহুূ্যে যাহা সংরক্ষিত আছে তাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা এক হাজারের ঊর্ধ্রে বলিয়া জানা যায়।

## এই ঐতিহাসিক বায়‘আতের কারণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) সীরাত গ্রন্থে বলিয়াছ্ন, অতঃপর রাসুলুল্dাহ্ (সা) হयরত উমর (রা)-কে মক্কায় পাঠানোর জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর আগমনের হেহু সম্পক্কে অবহিত করেন। কিন্ঠু হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মতে এই কাজের জন্য হযরত উসমান (রা)-কে প্রেরণ করিলেই অধিক ভালো হয়। কারণ মক্কায় আদি ইবৃন কাব গোত্রে কেহ নেই বে, আমার সহযোপিত করিবে। কুরাইশদের সাথে আমার শক্রুতার কথা ঢো আপনার অজানা নয়। आপনি আবূ সুফিয়ান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ্র নিকট উসমান ইব্ন আাফ্যন (রা)-কে পাঠাইয়া দিন, তিনি যাইয়া ঢাহাদিগক্ক এই সংবাদ জানাইবেন বে, আমরা যুদ্ধের জন্য নয় বরং বায়ুল্মাহ্ যিয়ারতের জন্য আসিয়াছি। উমর (রা)-এর এই পরামর্শ হযূর্র (সা)-এর খুব মনপূত হইল। তাই তিনি উসমান (রা)-কে মক্কাভ্মিখে পাঠাইয়া দিলেন।

মক্কা প্রবেশের পর কিংবা তাহার পৃর্বেই আবান ইবৃন সাঈদ ইব্ন আস-এর সাথে উসমান (রা)-এর সাক্ষৎৎ হয়। তিনি উসমান (রা)-কে নিজের সম্থূvে বাহনের উপর টপবেশন করাইয়া নিজ দায়িত্̨ে নিরাপত্তার সাথ্থ মক্কায় নইয়া গেলেন। এইতাবে তিনি আবূ সুফ্যিান ও বড় বড় কুরাইশ নেতাদের নিকট প্ৗौছিয়া হু্যূর (সা)-এর পয়গাম ఆনাইলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিলেন, মনে চাইলে আপনি বায়ুু্নাহ্ তাওয়াফ করিতে পারেন। উসমান (রা) বলিলেন অসষ্ব! রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর পূর্বে আমি আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিতে পারি না। এই কথা বলার পর তাহারা উসমান (রা)-কে আটক কর্রিয়া ফেনিল। এদিকে হহযূর (সা) ও মুসলমানদের মধ্যে ঔজব রটানো হইয়াছে বে, কুরাইশরা উসমান (রা)-কে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আব্দুল্নাহ ইবุন আবূ বকর (রা) আমাকে বनিয়াছেন বে, উসমান (রা) শহীদ হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করার পর মহানবী (সা) বনিয়াছেন, 'ইহার প্রতিশোধ ना निয়া এই স্থান ত্যাগ কর্রিব না।' অতঃপর রাসূনूল্ধাহ্ (সা) উপস্থিত জনতাকে সমবেত করিয়া তাহাদের থেকে বায় আত নিলেন। একটি বৃক্ষতলে এই বায়‘আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যাহা ‘বায়‘আতে রিজওয়ান’ নামে খ্যাত। লোকেরা বলাবলি করিত বে, হযূর (সা) মৃত্যুর উপর বায়‘আত নিয়াছিলেন। তবে জাবির (রা) বলেন, না, মৃত্যুর উপর নয় বরং এই মর্ম বায় আত গ্রহণ করা হইয়াছিল বে, 'আমরা কেহ যুদ্ধ ইইতে

পলায়ন করিব না।’ উপস্থিত সকল মুসলমানই বায়‘আতের মাধ্যমে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করার অঙীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। একমাত্র সালামা গোত্রের জাদ্দ ইবৃন কায়েস এই বায়'আত হইতে বিরত থাকে। জাবির (রা) বলেন, আমি হলফ করিয়া বলিতেছ্ যে, জাদ্দ ইব্ন কায়েসের উটের আড়ালে লুকাইয়া থাকার দৃশ্যটি মনে হয় আমি এখন দেথিতেছি।

অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) জানিতে পারিলেন যে, উসমান (রা)-এর শাহাদাত সংক্রান্ত সংবাদটি সঠিক নয়। ইব্ন লাহীয়া (রা) আবুল আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উসমান (রা)-কে আটক করিয়া কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমর হুয়াইতিব ইব্ন আব্দুল ওজ্জা, ও মিকরায ইব্ন হাফ্সকে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাদের উপস্থিতিতেই একদল মুসলমান ও একদল কাফিরের মাঝে বাদানুবাদ ুরু হইয়া যায়। এমনকি পরস্পর তীর এবং পাথর নিক্ষেপও করা হয়। ধীরে ধীরে সংঘাত বাড়তে থাকে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিয়া হুযূর (সা)-কে বায়‘আত গ্রহণ করার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নামে বাহির হইইয়া বায়‘আত গ্রহণ কর। অনতিবিলম্বে মুসলিমগণ বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে বায়‘আত করিল বে, তাহারা কখনও যুদ্ধ ক্ষিত্র হইতে পলায়ন করিবে না। ইহাতে মুশরিকদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের নিকট যেসব মুসলমান বা বন্দী ছিলেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল এবং সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব পেশ করিল।

বায়হাকী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, বায়‘আতে রিজওয়ানের সময় হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃতরূপে মক্কায় গিয়া কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন, ‘ইয়া আল্লাহ্! ঢুমি তো জানো যে, উসমান (রা) আল্লাহ্ তা'আলা ও আল্লাহ্র রাসূলের কাজে আবদ্ধ রহিয়াছে।' বলিয়া তিনি স্বীয় এক হাত অপর হাতের উপর রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে বায়‘আত করিলেন। সুতরাং উসমান (রা)-এর জন্য রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর হাত সর্ব্বোত্তম হাত বলিয়া পরিগণিত হইল। ইব্ন হিশাম (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর আরেক হাত রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে এর বায়‘আত গ্রহণ করিয়াছেন।

আব্দুল মালিক ইবৃন হিশাম নাহুবী (র) শা‘বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শা‘বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদিগকে বায়‘আতের জন্য আহবান করিলে আবূ সিনান আসাদী (রা) সর্বপ্রথম হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাত বাড়াইয়া দিন, আপনার হাতে আমি বায়‘আত গ্রহণ করিব। হুযূর
(সা) বলিলেন, কিসের বায়‘আত প্রহণ করিবে? আবূ সিনান’ (রা) বনিলেন, 'আপনার অন্তরে যাহা আছে তাহার উপরে।' ইনি হইলেন ওহবের পুত্র আবূ সিনান আসাদী।

ইমাম বুখারী (র) নাফি‘ হইতে বর্ণণা করিয়াছ্থে। নাফি‘ (র) বলেন, লোকেরা বলাবলি করে বে, আব্দুন্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ুু ব্যাপারটি তাহা নয় বরং হুদাইবিয়ার দিন হযরত উমর (রা) তদীয় পুত্র আাদ্লুল্নাহ (রা)-কে এক আনসারীর নিকট হইতে তাঁহার ঘোড়া আানিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। হযূর (সা) তখন বৃক্ষের নীচে বায়‘অত করিতেছিলেন কিন্ুু উমর (রা) উহা জানিতেন না। তিনি আপন মনে যুদ্ধের প্রস্থুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আদুদ্নাহ্ (রা) টের পাইয়া আগে বায়‘আত হইয়া তবে ঘোড়া আনিতে গেলেন। ঘোড়া লইয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বায়‘আতের সংবাদ দিলেন। তৎফ্কণাৎ তিনি যাইয়া হূ্যূর (সা)-এর হাতে বায় আত হন। ইহাকেই বিকৃত করিয়া লোকেরা বলে বে, আব্দুল্নাহ ইবุন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর বুখারী (র).... ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন ব্য, লোকেরা পৃথক পৃথকতাবে বিভিন্ন বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহারা চতুর্দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া হহৃর (সা)-এর নিকট জড়ো হইতে লাগিন। দেখিয়া হयরত উমর (রা) ব্যাপার কি অবগত হওয়ার জন্য পুত্র আদ্দুল্নাহ্ (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেথিলেন, লোকেরা হু্ূূ (সা)-এর হাতে বায়‘আত হইতেছে। ফলে তিনিও বায়‘আত হইয়া উমর (রা)-কে সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনিও আসিয়া বায় আত হইলেন। লাইস (র).... আবূ যুবাইর (র)-এর সৃত্রে জাবির (রা) হইতে বর্ণলা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা এক হাজার চারশত ছিলাম। আমরা হহ্যূর (সা)-এর হাতে বায়‘আত হই। হযরত উমর (রা) তখন হযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ছিলেন। বাবুল বৃক্ষের নীচে এই বায়‘আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাবির (রা) বলেন, মুত্যুর উপর নয় বর্ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিব না—এই মর্মে বায় ‘তাত হইয়াছিনাম। ইমাম মুসলিম (র) কুতাইবা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মুসলিম (র) .... মাকিন ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিল্ল ইব্ন ইয়াসার (রা) বনেন, সেদিন হহূূর (সা) যখন বায়‘আত গ্রহণ করিতেছিলেন আমি তখন গাছের একটি ডান হৃভূর (সা)-এর মাথার উপর তুনিয়া ধরিয়াছিনাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা এক হাজার চারশত। আমরা মৃত্যুর উপর নয় বরং রণাগন হইতে পলায়ন না করার উপর বায়আআত হইয়াছিলাম। ইমাম বুখারী (র).... সাनামা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইবৃন আকওয়া (রা) বলেন, আমরা বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিনাম। রাবী ইয়াযিদ বলেন, আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, হে অবূ সালামা! তোমরা সেদিন কিসের উপর বায়‘অত হইয়াছিলে? বলিলেন, মৃত্যুর উপর।

ইমাম বুখারী (র).... সালামা (রা)-এর সৃত্রে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা (রা) বলেন, হুাইবিয়ার দিন রাসুলুল্নাহ্ (সা)-এর হাতে বায়‘আত হইয়া আমি একদিকে সর্রিয়া গিয়াছিনাম। হযূর (সা) আমাকে বলিলেন, কি তুমি বায়'আত হইৰে না? বলিলাম, আমি তো বায়আঅত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আসো বায়‘আত হও। আমি ঢাঁহার (সা) নিকট যাইয়া পুনরায় বায়‘আত হইলাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সালামা! ঢুমি কিসের উপর বায়‘আত হইয়াছ? বনিলেন, মৃত্যুর উপর। ইমাম সুসनिম (র).... ইয়াयীদ ইবุন আবূ উবায়দ (রা) হইতে অন্য সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। অনুক্রপভাবে ইমাম বুখারী (র).... आাব্পাদ ইব্ন তামীম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন বে, তাঁহারা মৃত্যুর উপর বায়আ অাত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) .... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা ইবৃন আকওয়া (রা) বলেন, হ্দাইবিয়ায় রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা এক হাজার চারশত লোক ছিলাম। তথাকার কৃপে পানি এত অল্প ছিন বে, পঞ্চাশটি বকরীఆ তৃণ্তি সহকারে পান করিতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুয়ার কিনারায় বসিয়া দোয়া করিলেন, जথবা কুয়ার মধ্যে থুথু ফেনিলেন। ফনে পানিতে কুয়াটি কানায় কানায় ভরিয়া যায়। আমরা তৃল্তি সহকারে পান করি এবং পঙ্পানকেে পান করাই। অতঃপর রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বায়'আতের জন্য আমাদিগকে বৃক্ষের গোড়ায় আহবান করিলেন।

আমি সর্বাঞ্মে বায় আতত হইলাম। অতঃপর তিনি অন্যদ্রে থেকে বায়‘অাত গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন ঃ সানামা বায়'অত হও। আমি বলিনাম, ‘ইয়া রাসূনাল্नाহ্! आমি তো সকলের পৃর্ব্বে বায়‘আত হইয়াছি। হযূূ (সা) বলিলেন, আবারো হও। সাनামা বলেন, দ্তিতীয়বার বায়'আত হఆয়ার পর আমি নিরম্ত্র জানিতে পার্যিয়া হ্যূর (সা) আমাকে একটট ঢাল প্রদান করিলেন। অতঃপর পূনরায় বায়‘আত গ্রহণ করিতে খরু করিলেন। সবশশषে তিনি আবারো বলিলেন, সানামা তুমি কি বায়আত ইইবে না? বলিলাম, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকনের আগে একবার, মাঝখানে একবার, মোট দুইবার বায়‘আত হইয়াছি। হৃূূর বলিলেন, আবারো হও। তখন আমি তৃত্তীয়বারের মত বায়আআত হইনাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালামা তোমাকে ব্যেই ঢালটি দিয়াছিনাম উহা কোথায? বনিলাম, ইয়া রাাসূলা|্লাহ্! হ্যরত আমির (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষ্ণৎ হয়। দেখিলাম বে, শক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই। তাই উহা ঢাহাকে থ্রদান করিয়াছি। ঔনিয়া হৃ্যূর (সা) হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখিত্তিছি সেই ব্যক্তির ন্যায় বে আল্ধাহ্র নিকট দোয়া কর্রিয়াছিল যে, ‘হে আল্লাহ্ আমাকে এমন একজন ব্ক্ মিলাইয়া দাও বে আমার নিকট আমার প্রাণের চেব্যেও থ্রিয় হইবে।’ অতঃপর মুশরিকদের প্রস্তাবে সক্ধিমুক্তি স্বাকরিত হয়।

সালামা (রা) বनেন, আমি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র খাদিম ছিলাম। তাঁহার ও তাহার ঘোড়ার পরিচর্যা করিতাম। তিনি আমার পানাহারের ব্যবস্থা করিতেন। আমি আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া আল্মাহ্র পথে হিজরত করিয়াছি। যখন সন্ধি চূক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া যায় এবং পরস্পর মেলামেশা ӊুরু হইয়া যায়, তখন আমি একটি গাছের নিচে গিয়া কাঁটা পরিস্কার করিয়া গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া উহার ছায়ার তলে ওইয়া পড়ি। অকস্মাৎ চারজন মুশরিক তথায় আসিয়া হুযূর (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাহাদের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া অন্য একটি গাছের নীচে চলিয়া যাই। তাহারা তাহাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখিয়া তইয়া পড়ে। ইত্যবসরে শুনিতে পাইলাম, কে যেন ডাকিয়া বলিত্ছেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হযরত দুহাইম (রা)-কে হত্যা করা ইইয়াছে। আমি তরবারী হাতে লইয়া বৃক্ষ তলে ঘুমন্ত চার ব্যক্তির ঝুলন্ত অস্ত্রগুলো আয়ত্তে আনিয়া উহা একত্রিত করিয়া এক হাতে লইয়া অন্য হাতে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া বলিলাম, আল্পাহ্র শপথ! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের যে মাথা উঠাইবে আমি তাহার মাথা উড়াইয়া দিব। অতঃপর আমি তাহাদিগকে হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া গেলাম। অপরদিকে আমার চাচা আমির (রা) আবলাত গোত্রের মিকরায নামক এক মুশরিককে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসে। এমনিভাবে আরো সত্তরজন মুশরিক হুযূর (সা)-এর কাছে নীত হয়। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, মন্দের প্রারশ্ত ও উহার পুনরুক্তি তাহাদেরই দায়িত্বে রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা

 তোমাদিগকে বিজয় দানন করায় মক্কায় তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদিগের হইতে বিরত রাখিয়াছেন।"

সহীহ্দ্বয়ে আবূ আওয়ানা (র).... তারেক (র) সূত্রে সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, যাহারা বৃক্ষের নীচে হৃযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিল আমার আব্বাও তাঁহাদের একজন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পরবর্তী বছর হজ্জ করিতে গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিনিতে পারিলাম না, যেখানে হুযূর (সা) আমাদের বায়‘আত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবূ বকর হুমাইদী (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হহূূর (সা) যখন লোকদিগকে বায়‘আতের জন্য আহ্নান করিলেন তখন আমি দেখিলাম যে, জাদ্দ ইব্ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি তাহার উটের বগলের নীচে লুকাইয়া রহিয়াছে। ইব্ন জুরাইজের হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হুমাইদী (র) ...... জাবির (রা) হইতে আরো বর্ণনা করেন। তিনি

বनिয়াছছেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদশত লোক ছিলাম। তখন রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেনে, "তোমরা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক।" জাবির (রা) বলেন, "আমার यদি নোথ थাকিত তাহা হইলে' আমি তোমাদিগকে বৃক্ষের সেই স্থানটি দেখাইয়া দিতাম।" রাবী সুফিয়ান (র) বলেন, সেই স্থানটি সস্পর্কে খুব মতবির্রোধ রহহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বনেন, রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বनিয়াছছন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায় আত হইয়াছে তাঁহাদের কেহই জাহন্নামে প্রবেশ করিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... জাবির (রা) ছইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বनिয়াছছন বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বनিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়‘আত হইয়াছে তাহাদের কেউ দোযথে যাইবে না। লাল উটওয়ানা ব্যতীত সকনেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমরা তৎক্কণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলাম বে, এক ব্যক্তি তাহার হারানো উটের অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা তাহাক্ বলিলাম, হত্ভাগ! চল র্রাসূল (সা)-এর কাছে যাইয়া বায়'অত গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, বায় আত করার চাইতে হারানো উটের সন্ধান লাড করাই আমার নিকট অধিক শ্রেয়।

আাদ্দুল্ধাহ ইব্ন জাহযদ (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বनिয়াছছন, রাসূনুন্মাহ্ (সা) বনিয়াছছন, কে আছ বে, ‘সানিয়্যাতুন মেরার্র’ আরোহন করিবে? তাহার থেকে সেই বস্থু বিদূরিত হইয়া যাইবে যাহা বনী ইসরাছলদের থেকে দূর হইয়াছিন। বলার পর সর্বাঞ্গ বনু খাযরাজ গোত্রের এক সাহাবী উহাতে আর্রোন করিলেন। তৎপর অন্যারা। অতঃপ্র তিনি বनিনেন, লাन উটের মানিক ব্যতীত তোমদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। লোকটির নিকট आসিয়া আমরা তাহাকে বলিলাম, আস, তোমার জন্য রাসূনুল্बাহ্ (সা) ক্মা পার্থনা করিবেন। লোকটি বলিল, (দরকার নাই) তোমাদের সাথী আমার জন্য ক্মা প্রার্থনা করিচে তদপেক্ষা হারানো উট্ট্রের সন্ধান লাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। বলিয়া লোকটি উট অনুসস্ধান করিতে লাগিল।

ইমাম মুসলিম (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে উল্মে মোবাশশার সংবাদ দিয়াছেন বে, তিনি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে হাফসা (রা)-এর নিকট বলিতে ঔনিয়াছছন বে, বৃক্ষের নীচে যাহারা রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর হাতে বায় ‘অত ইইয়াছে ইন্শাजাল্ধাহ্ তাহাদিগের কেইই জাহান্নাচে প্রবেশ করিবে না। এই কথা ఆनिয়া হাফসা (রা) বলিয়া উঠিলেন, হ্যা, জাহন্নাম্ প্রবেশ করিবেই তো। রাসূনুল্মাহ্
 উशাতে প্রবেশ করিবেই" আয়াতটি পাঠ করিলেন। উত্তরে হু্ূূ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্

"অতঃপর आমি মুত্তকীদিগকে মুক্তি দিব এবং জালিমদিগকে সেখানে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ কর্মি।" (মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাতিব ইব্ন আবূ বানতাআা (রা)-এর ভৃত্য হহৃৃর (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বনিল, ইয়া রাসূলাল্gাহ্ (সা)! হাতিব অবশাই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।' রাসূনूল্নাহ্ (সা) বলিলেন, पুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সে জাহান্নাম্ প্রবেশ করিবে না। কারণ সে বদর ও



"যাহারা তোমার নিকট বায়'অত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্নাহ্রই নিকট বায়‘আত গ্রহণ করে। আল্gাহ্র হাত তাহাদিগগর হাতের উপর। আর বে উহা ভগ করে উহা ভঞ করার পরিণাম ভঙকারীরই উপর। আর বে অাল্মাহর সহিত অন্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ্ তাহাকে মহা পুরক্কার দিবেন।

অন্য আয়াতে আল্নাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

"মু’মিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করিল তখন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।"

## E)





#   <br> Oوُوپ́ 



و و\% O
১১. যে সব আরব মর্সবাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বনিবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদিগের জন্য ফ্মমা প্রার্থনা কব্রুন।' উহারা মুখে যাহা বলে তাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, ‘আল্লাহ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষত কিংবা মগল সাধনের ইচ্ছা করিনে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা यাহা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগ্।'
১২. না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু’মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া आসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদিগের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্ণংসমুখী এক সম্প্রদায়।
১৩. যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরদিগের জন্য জ্বলন্ত অপ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।
38. আাল্লাহরই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : যে সব গ্রাম্য বেদুঈনগণ জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিবার-পরিজনদের সাথে ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সংগে জিহাদে যাইতে বিরত রহিয়াছিল, যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরিয়া আসার পর তাহারা বিভিন্ন টাল-বাহানা দেখাইয়া আञ্মরক্ষার জন্য মনে-প্রাণে নয় বরং কৃত্রিমভাবে আল্লাহ্র নিকট

তাহাদিগের জন্য ক্মা প্রার্থনা করিতে হুযূর (সা)-এর নিকট ধরনা দিয়াছিল, তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

"উহাদের মুখে তাহা বলে যাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদ্দিগকে বল, আল্লাহ্ তোমাদিগের কাহারো কোন স্ষতি কিংবা মঙল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে?"

অর্থাৎ আল্লাহ্ यদি তোমাদিগেন ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন তাহা হইলে কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাথিতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগের মনের থবর পুংখানুপুংখরূপে জানেন এবং তোমাদিগের কোন টালা-বাহানা ও কপটতা কোন কাজে আসিবে না। তাই আল্লাহ্ তা আলা বলিতেছেন ঃ

任"বস্তুত তোমরা যাহা কর আল্নাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা বলিলেন :
"বরং তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ও মু’মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।"

অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিত বিশ্ধাস করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ও মু’মিনগণ যুদ্ধে নিহত ইইবেন। তাহাদিগের গর্দান উড়িয়া যাইবে, তাঁহারা:সমূলে ধ্ধংস হইয়া যাইবেন। ঢাঁহাদিগের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্যও কেহ ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না।
 একটি ধ্বংসমুখী জাতি।"

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকের মভে, আয়াতে অর্থ সৃষ্টিকারী। কাহারো মতে, ইহা ওম্মানী শব্দ।
 আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিতরে-বাহিরে একনিষ্ঠভবে আল্লাহ্র অনুগত না হয়, তাহা হইলে আল্মাহ্ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করিবেন। মনের আসল কথা গোপন そবনে কাইীর ১০ম ২íজ—8!

করিয়া মানুষের নিকট অন্য কিছু প্রंকাশ করিলেও আল্মাহ্র আযাব হইতে সে রক্ষা পাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য, রাজত্ব্ ও আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর

 তিনি ক্মাশীল, পরম দয়ালু।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্মাহ্র নিকট তওবা করে এবং অবনত মস্তকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন।
( 10 ( 0 )



১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংপ্পহের জন্য যাইবে তখন যাহারা গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, ‘আমাদিগকে তোমাদিগের সংগে যাইতে দাও।’ উহ্হারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রততি পরিবর্তন করিতে চায়। বন, ‘তোমরা কিছুতেই অমাদিগের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইর্দপ ঘোষণা করিয়াছেন।’ উহারা বলিবে, ‘তোমরা তো আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।’ বস্তুত উহাদিগগর বোধশক্তি সামান্য।,

তাফসীর ঃ যে সব বেদুঈনরা হুদাইবিয়ার উমরাহ্য় হহূূর (সা) ও সাহাবায়ে কিরামদের সাথে অংশগ্মহণ করে নাই, তাহারা হহূূর (সা) ও সাহাবাদিগকে যখন খায়বার বিজয় করিয়া গনীমত সংগ্রহ করিতে যাইতে দেখিবে, তখন তাহারা আশা প্রকাশ করিয়া বলিবে থে, আমাদিগকেও তোমাদের সাথে লইয়া যাও। বিপদের সময় তাহারা পিছনে সরিয়া গেলেও লাভের সময় অংশগ্রহণ করিতে চাইবে। তাই আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাদিগের কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তিস্বর্মপ সাথে যাওয়ার অনুমতি না

দেওয়ার জন্য মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন। বেমন পাপ তেমন সাজ। কারণ আল্লাহ্, ত'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়াাছিলেন বে, যাহারা হুদাইবিয়ায় অংশশ্রহণ কধ্রয়াছিহেল্ তাহাদিগগে ব্যতীত কাউকে খায়বার্রে গনীমত লাভ করিতে দেওয়া হইবে না. যুদ্ধবিমূখ বেদুঈনণণ তাহারে অংশ্ঘহণ করিতে পারিবে না। অতএব আইনতই তাহারা খায়বার—গনীমতের প্রাপ্য নয়। এই প্রসহগে আল্নাহ্ ত'আলা বলিতেছেন,, يُمِيْدُنْ


মুজাহিদ, কাতাদা ও জুঅাইবির (র) বলেন, হুদাইবিয়াবাসীদের সশ্পর্কে আল্লাহ্ বে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিনেন আয়াতে উহাকেই বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই সতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইব্ন যায়দ (র)-এর মতে তদ্बারা আল্লাহহর নিম্নোক্ত ঘোষণাটি উদ্m্যু:


"আল্লাহ্ यদি তোমাকে উহাদিগের কোন দলের নিকটট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির ইইবার জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা তো আমার সंহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কथनও শজ্রুর সহিত যুদ্ধ কর্রিবে না। তোমরা তো প্রথয়ার বসিয়া থাকাই পছন্দ কর্রিয়াছিনে। সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।"

ইব্ন যায়দের এই মতটি আপত্তিকর। কারণ সূরা অাওবার এই আয়াতটি তাবূক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর হইয়াছছ। বলাবাহ্য্য বে, তাবূক যুদ্ধ উমরাতুল হ্দ্রাইবিয়ার পরের घটना।
 তাহারা মুসলমানদিগকক জিহাদ হইতে নিবৃ®্ळ রাখিয়া আল্লাহ্র প্রর্তির্রুতিকে পরিবর্তন করিতে চায়।
"বল, তোমরা কিছুত্ছে আমর
 রাসূল! যুনাফিকদ্দের আপনার সংগে যুক্ধে বাহির হইবার আকাফ্কার উত্তরে আপ্ি তাহাদিগক্কে বলিয়া দিন বে, তোমাদের এই প্রার্থনার পৃর্বেই: আল্লাহ্ হুদাইবিয়া
 দেওয়া হইবে, অन্য কাহাকেও ইহাত অংশ্যহহণ করিতে দেওয়া হইবে না।
 বিদ্বেষ পোমণ করিত্ছে।" অর্থাৎ তাহারা বলিবে বে, যুদ্ধ-লক্ধ সম্পদে তোমাদের সাথ্ে ব্য়শ্যহণ করার ব্যাপারে তোমরা আমাদের সাথে হিংসা পোষণ করিতেছ।

位


##   <br> 




১৬. যে সব আরব মর্পুবাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল,‘তোমরা আহ্রত হইবে এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির্ন সহিত যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদিগের সरिত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আख্মসমর্পণ কর্রিবে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা यদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্ডুদ শাস্তি দিবেন।’
১৭. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুণ্মের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং যে কেহ আাল্লাহ্ ও ঢাঁহার রাসূলের অনুগ্ত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল কর্রিবেন জান্মাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

তাফসীীর ঃ প্রবল, পরাক্রান্ত জাতি যাহাদিগের সাথে লড়াই করিবার জন্য সহসা আহ্মান করা হইবে বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারা কাহারা, এই ব্যাপারে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।
১. তাহারা হাওয়াজেন গোত্র। আবা আবূ বিশ্র (র) সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবাইর কিংবা ইকরিমা কিংবা উভয় হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা (ব)-এর মতও ইহাই।
২. ছাকীফ গোত্র। এই মত যাহ्হাক (র) বর্ণনা করেন।
৩. বনু হানীফা। ইহা জুআইবির (র) বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) যুহরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ এবং ইকরিমা (র) হইতেও অনুর্রপ বর্ণনা রহিয়াছে।
8. পারস্যবাসী। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আতা, মুজাহিদ এবং ইকরিমা (র)-এর মতও ইহাই। কা‘ব আহবার (র) বলেন, তাহারা রোমবাসী। ইব্ন আবূ লায়লা, আতা, হাসান ও কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে বে, তাহারা পারস্য ও রোমবাসী। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা মূর্তিপূজক। তাঁহার থেকে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তাহারা নির্দিষ্ট কোন জাতি নয়- বরং যে কোন প্রবল শক্তিধর সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) এইর্দপ বর্ণনা করেন এবং "্ব্ন জায়ীরের মতও ইহাই।

 "এখন আবির্ভূত' হয় নাই।

তিনি আবূ হরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) سই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উহারা হইল ‘যোদ্ধা জাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ । তিনি আবূ হরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, এমন এক জাতির সহিত তোমরা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যাহাদের চোখ হইবে ছোট, নাক হইবে চেপ্টা আর মুখমণ্ণল হইবে ঢালের ন্যায়। সুফিয়ানেরা মতে, তাহারা হইল তুর্কী।

ইব্ন আবূ উমর (র) ...... আবূ খালিদ (র) ইইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) একবার আমাদের নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস تُقَاتُُؤْ
 পশমের তৈরী পাদুকা ব্যবহার করিবে।" -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিলেন, পশম্মর জুতা পরিধানকারী জাতি ইইল যোদ্ধাজাতি অর্थাৎ কুর্দীগণ।
 আज্মসমর্পণ করিবে।

অর্থাৎ আল্নাহ্ ত'অালা जোমাদিগকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বিধান দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখিবে। হয়ত যুদ্ধ করিয়া তোমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিবে কিংবা আফ্মসমপ্পণ করিয়া যুদ্ধবিহ্মহ ব্যতীরেরে जাহারা ব্বেচ্মায় তোমাদের ধর্মে দীক্কিত হইবে।
 কর।" অর্থাৎ यদি তোমরা আল্মাহৃর আহ্মানে সাড়া দিয়া জিহাদ্দ বাহিন হ৫ এবং
 উত্ত্ম প্রত্দিান দান করিবেন।"

অর্থাৎ হूদাইবিয়ার সময় তোমরা यেমন পৃষ্ঠ ঞ্রদর্শন করিয়াছিলে। यদি এখনও তেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহা হইলে, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান কর্রিটেন।

অতঃপর আল্ধাহ্ ত'আালা যুদ্ধ্ ব্যোগদান না করার ওজরসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। কতিপয় ওজর এমন আছে যাহা অবিচ্ছেদ্য।। বেমন অন্কত্ণ, পঙ্মুত্ণ ইত্যাদি। আবার কতিপয় এমন আছে যাহা আকশ্মিক। ভেমন, এমন রোগ যাহা কখनও থাকে কখনও यাকে না। অসুস্থতার মুহ্র্ত্রে এমন ব্যক্তি অপারগ বলিয়া পরিগণিত ইইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'অানা জিহাদ এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূন্ের আনুগত্যের প্রতি
 * তাহাক্ক দাথিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।" "'
 কর্রিবেন।" অর্থাৎ ব্যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ কর্রিয়া পার্থিব জীবনের ধান্ধায় লিঙ্ হয় আল্মাহ্, তাহাকে ইহজগতে লাঞ্ণনা দ্মারা এবং পরকালে জাহান্নাম্মে অগ্নি দ্বার্গা শাস্তি শ্রদান করিবেন। আল্মাহ্ সর্বঙ্ঞ।

##   <br> -

১৮. মু’মিনরা যখন বৃকতন্ে তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করিল, তখন আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, ঢাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিন তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান কর্নেনে প্রশান্তি এবং ঢাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।
১৯. ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে নভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফ্সীর ঃ বাবুল বৃক্ষের নীচে যে সব মু’মিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগের সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছেন। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বায়‘আতকারীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত; বৃক্ষটির নাম সামূরাঃ বা বানুল। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এই বায়‘আত সংখটিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) ..... আব্দুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান (রা) বলেন, আমি একদা হজ্জ করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করি। একস্থানে একদল লোককে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ মসজিদ’? তাহারা বলিল, ইহা সেই বৃক্ষ যাহার নীচে হুযূর (সা) ‘বায়‘আতে রিজওয়ান’ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা)-কে এই সংবাদটি জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার আব্বা আমাকে বলিয়াছেন শে, याँহারা হুজুর (সা)-এর হাতে বৃক্ষের নীচে বায়‘আত করিয়াছিলেন আমিও তাহাদের একজন ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে, বায় 'আতের পরবর্তী বছর তথায় গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিহ্তিত করিতে পারিলাম না। সেই বৃক্ষটি আর খুঁজিয়া পাইলাম না।' সায়ীদ (র) বলেন, आমি আশর্য হই এইজন্য যে, বায়‘আত কালে যেসব সাহাবায়ে কিরাম (রা) তथায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই এখন সেই স্থানটি চিনিতে পারেন না আর তোমরা দিব্যি চিনিয়া ফেলিয়াছ! তবে কি তোমরাই তাঁহাদের চেয়ে বেশি জান!
 অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলমানদের মনের সততা, অগীকার পালনের সদিচ্ছা, মান্যতা ও আনুগত্য সম্পক্কে অবগত ছিলেন।
 করিলেন প্রশাা্তি এবং তহাদিগকে পুরক্ষার দিলেেন আসন্ন বিজয়।" হুদাইবিয়ার সধিই সেই आসন্ন বিজয়, यাহার বদ্ৗৗনতে পরবর্তীতে সুসলমানরা অপরিচেয় ক.ল্যাণ সাধন করে। খায়বর দখল, মক্কা বিজয় ও বিতিন্ন সায্রাজ্য এই সন্ধির সূত্র ধরিয়াই মুসলयানদদর হন্তগত হয় এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক থ্রতূত কন্যাণ ও মর্যাদা লাভ করিয়া তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও শক্তিতে পরিণত হয়।

ও বিপুল পরিমাণ যুক্ধে লভ্য সর্প্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে। আল্লাহ্ পরাক্র্মশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... সালামাં (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সালামা (রা) বলেন, (একদিন) আমরা দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্রাম করিতেছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, হে লোক সকল! "জিবরাঈল (আ) আসিয়াছছন তোমরা বায়‘আতের জন্য অহ্পসর হও।" আমরা দৌড়াইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট পৌছিলাম। তখন তিনি বাবুল বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট
的 আয়াতে बই কथाটিই বলিয়াছেন। (মু’মিনরা যর্খন বৃক্ষতলেে বায় আত করিল তখ্খ তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইলেন।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলূল্নাহ্ (সা) নিজের এক হাত আরেক হাতের উপর রাখিয়া হযরত উসমান (রা)-এর জন্য বায়‘আত করিলেন। তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ধন্য উসমান ইব্ন আফ্ফান! আমরা এখানে রহিয়াছি আর সে আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিতেছে। এই কথা ঞ্তিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) বনিনেন, "সে যদি সেখানে কয়েক বছরও অবস্থান করে আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে তাওয়াফ করিবে না।"

##   <br> 




## (Y) وَلِّ ثْتَ

Oوَ

## (Y (Y)

২০. আল্লাহু তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদিগ্গের জন্য ত্বরাब্ধিত করিয়াছিলেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবাíরিত করিয়াছিলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ইহা হয় মু’মিনদিগের জন্য এক নির্দশন এবং আল্লাহ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে।
২১. আরও বহু সম্পদ রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদিগ্গের অধিকারে আসে নাই, উহা তো আল্লাহুর নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষট্যে সর্বশক্তিমান।
২২. কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে পরিণানে উহ্হারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।
২৩. ইহাই আল্লাহ্র বিধান, প্রাচীনকান হইতে চলিয়া আসিয়াছে; তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।
28. তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইত্ত এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন ।
 দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ্রর যাহার অধিকারী হইবে তোম়রা।"

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতে "যুদ্ধ লব্ধ বিপুল সম্পদ" দ্বারা হৃযূর (সা) হইতে আজ অবধি যে সব সম্পদ গনীমতরূপে মুসলমানদের হ্ত্তগত হইয়াছে উহাকে বুঝানো ইইয়াছে।
 খায়বার বিজয়কে আল্নাহ্ তোমাদিগের জন্য তৃরা/্বিত করিয়াছেন।

আওফী. (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন্ যে, আয়াতে খায়বার বিজয়ের কথা বলা হয় নাই বরং হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বলা হইয়াছে।
 করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ- তোমাদিগের শত্রু সম্প্রদায় তোমাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার অশ্ভ উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিত, তাহাতত তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই এবং যেই সব মুশফিকরা যুদ্ধে অংশগ্রহণা না করিয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, তাহারাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ন্ত্রী-কন্যাদের কোন় ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।
ইবনে কাছীর ১০ম খબ——২
 উহা আর্মি এই জন্য করির্যাছি ভেন মু’মিনগণ উহা হইতে শিক্না প্রহণ করে। কারণ সংখ্যায় তাহারা ব্বল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ ত'অানা শক্রুদের ঊপর তোমাদিগকে বিজয় দান করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে হেফাজত করিয়াছেন। আর যেন তাহারা মনে এই বিশ্পাস বদ্দমূল করিয়া লয় বে, আল্নাহ্ তা'জালা প্রতিটি কাজের উপযুক্ত পরিণাম সস্পক্কে সম্যক অবগত। আল্লাহৃর যে কোন নির্দেশকক অবনত মস্তকে পালন করাতেই সমূহ কন্যাণ নিহিত। আল্লাহ্র নির্দেশ বাহ্যত তোমাদের স্বতাব বির্র্দ্দ ইইনেও, তোমাদের মনঃপূত না হইলেও উহাতেই কন্যাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হৃৰবে। यেমন आল্লাহ् ত'আना বनिয়াছেন, ${ }^{\circ}$, হইতে পারে বে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করিবে কিম্মু প্রকৃতপক্ষে উহা তোমাদিগের জন্য কন্যাণকর।"
 করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্হর বিধান অনুসরণ ও তাহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্ত্যে বদৌনতে আল্লাহ্ ত'অালা তোমাদিগকে সরন পথথ পরিচালিত করিবেন।

"আরো বহহ সস্পদ রহিয়াছে, যাহা এথনও তোমাদিগের হাতে আসে নাই। উহা আল্লাহ্র নিকট রুক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

অর্থাৎ- আরো একটি গনীমত ও বিজয় রহিহ়াছে, যাহা তোমরা এখনও নাভ .করিভে পার নাই। তবে আল্লাহ্ উহা তোমাদিগের জন্য সহজলভ্য কর্য়া দিবেন। উহা আল্নাহ্র নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। বস্তুত আল্নাহ্ ত‘অলা স্বীয় মুত্তাকী বান্দাকে ধারণাতীত জীবিকা দান কর্রিয়া থাকেন।

ইহা কোন গনীমত? এই বিষয়ে কুর্ান ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আওফী (র) ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইন খায়বর বিজয়।



যাহ্হাক, ইবৃন ইসহাক ও আদুর রহমান ইব্ন ফাইয়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুদের মতও ইহাই।

কাতাদা ও ইবৃন জারীর-এর মতে উহা ফাত্হে মক্কা বা মক্কা বিজয়।
ইব্ন जাবূ লায়না ও হাসান বসরীর (র)-র্র মতে উহা পারস্য ও রোম বিজয়।
মুজাহিদ (র) বলেন, উश্ সে সব বিজয় ও গনীমত যাহা কিয়ামত পর্यত্ত মুসলমানগণ লাভ করিবে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, উহ্হ সে সব বিজয় যাহা মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত লাভ করিবে।

## 

"কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে, পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত। তখন উহারা কোন অভিভাবক বা সাহাय্যকারী পাইত না।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা মু’মিনদিগকে সুসংবাদ দিয়া বলিত্তেছেন যে, মুশরিকরা তাহাদিগের মোকাবিলা করিলে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহাদিগের উপর বিজয় দান করিতেন আর কাফির বাহিনী পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত। তখন তাহারা কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক থুঁজিয়া পাইত না। বস্তুত আল্মাহ্ তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া কেহ কোন দিন বিজয় লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ
"ইহাই আল্মাহ্র বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।"

অর্থাৎ- কাফির ও ঈমানদারদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হইলে আল্নাহ্ তা‘আলা ঈমানদারদিগকে বিজয় দান করেন এবং সত্যের বিজয় দান করিয়া মিথ্যার পতন ঘটান। ইহাই আল্লাহ্র বিধান। যেমন, বদরের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র মুসলমানকে সশস্ত্র রণনিপূণ মুশরিকদিগের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা‘আলা বিজয় দান করিয়াছেন। যাহারা সংখ্যায় ছিল মুসলমানদের কয়েকঞুণ বেশী।


"তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতত এবং তোমাদিগের হত্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন। উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।"

অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি আল্মাহ্র আরেকটি অনুপ্ণহ এই যে, মুশরিকদিগের হস্তকে তাহাদিগ হইতে বিরত রাখিয়াছেন, তাহারা মুসলমানদের কোন অনিষ্ঠ করিতে পারে নাই এবং মুশরিকদের হইতে মুসলমানদের হাতকে নিবারিত রাখিয়াছ্ছেন ফতলে

মসজ্দিন হারাম্রে নিকট তাহারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিঞ্ হয় নাই। বরং উভয় পক্ষকেই ধ্ধংলের হাত হইতে রক্ষ কর্রিয়াছেন এবং সন্ধির মাধ্যমে দুই পক্ষের মাবে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, যাহাত মু’মিনদের জন্য ইহকান ও পরকালের অপরিসীম কল্যাণ নিহীত ছিল।

উপরে সাनाমা ইব্ন আকওয়া (রা) কর্তৃক্ বর্ণিত হাদীসে বনা হইয়াছিন ব্যে, সাহাবাগণ সত্তর জন মুশরিককে বন্দী করিয়া হযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। হ্যূর (সা) বলিয়াছিলেন, "তাহািগকে ছাড়িয়া দাও, যুক্ধের সূচন্না ও পুনরাবৃত্তি তাহাদিগের ছইতেই হইতে দাও।’ তাহাদিগের সশ্পর্কেই আাল্লাহ্ তাআলা
 হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হন্ত নিবারিত করিয়াছেন" আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বনেন, হহাইবিয়ার দিন মক্কার আশিজন नোক অষ্ত্র সজ্জিত ইইয়া জাবানুত তনয়ীমের দিক ইইতে চूপিসারে অবতরণ কর্রিয়া রাসূনूল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ছুটিয়া আসে। টের পাইয়া হ্যূর (সা) সাহাবাদিগকে সত্ক্ক করিয়া দিলেন। সাহাবাগণ উহাদের সকলরে গ্থেফ্তার করিয়া হৃযূর (সা)-এর নিকট হাজ্রির করেন। কিন্ধু তিনি দয়া পরবশ হইয়া উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন ও মুক্ত করিয়া দিলেন।

 হর্তু এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হত্ত নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অই হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইมাম আহমদ (র) ........ আদ্দুল্নাহ্ ইবุন মুগাফ্ফাन মযানী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন৷ আবুল্নাহ্ ইব্ন সুগাফ্ফান (রা) বনেন, কুর্শানে আল্নাহ্ বেই বৃক্ষের কথা ঊল্নেখ করিয়াছেন। একদিন আমরা সেই বৃক্ষটির গোড়ায় বসিয়াছিলাম। বৃক্ষের
 সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। হহ্যূর (সা) আনী (রা)-কে বলিলেন, "রাহমান, রাহীম আল্লাহুর নাম্ লিখ"। কিন্তু সুহাইল হ্যূর (সা)-এর হস্ত ধরিয়া ফেনিল এবং বনিল, 'রাহমান, রাহীম আবার কে?’ আমরা তো তাহা জানি না।

আমड্যা যাহা জানি, আমাদের এই সন্ধিনামায় তাহাই লিথুন। সে বলিল, লিখুন "তোমার নাম্ হে আল্নাহ্", অতঃপর হৃযূর (সা) লিখিলেন, : "ইহ আল্লাহ্র রাসৃল মুহাশ্মদ (সা) ও মক্কাবাসীদের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" কিলু এইবারও সুহাইন ইব্ন आমর হুযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি যদি আল্মাহ্র রাসূলই ইইয়া থাকেন তাহা ইইলে ঢো আমরা আপনার উপর বড় অত্যাচার কর্রিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের অই চ্ক্তিনামায় আমরা যাহা জানি আপনি তাহাই নিখ্যুন। সুহাইন বলিল,
 মুশরিক যুবক অকम্মাৎ আসিয়া পড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। হযূর (সা) তাহাদের বির্তুদ্ধে বদদোয়া করিলেন। আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে বধির বানাইয়া দিলেন। আমরা তাহাদিগকে পাকড়াও কর্রিয়া নইয়া আসিলাম। হুযূর (সা) বনিলেন, "তোমরা কাহার্রো নিরাপ্তায় আসিয়াছ কি? অথবা বলিলেন, কেউ তোমাদিগকে নিরাপত্ত দিয়াছে কি?"তাহারা বলিল, না। অতঃপ্র হুযূন (সা) অাহাদিগকে ছাড়িয়া

 এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হষ্ত নিবার্রিত করিয়াছেন, মক্কায় তাহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী কর্রিবার পর" নাযিল কর্রেন। হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ-এর সৃত্র্রে ইমাম নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইবุন জারীর (র) ........ ইবุন आবया (রা) বর্ণনা কর্রিয়াছেন ৷ ইবุন आবया (র্রা) বলেন, হৃ্যূর (সা) কোরবানীর প凶 (হাদী) লইয়া যখন যুনহনাইফাতে প্ৗৗছিলেন, তখन উমর (রা) বनिনেন, ‘হে আन्बाহ्র রাসূল, আপনি এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছেন, যাহাদের সাথে আপনার দ্ব্দ্দ-সংঘাত রহিয়াহ্।। অথচ আপনার কাছে না আছে কোন অন্ত্র, না आছে আ|্থরক্ষার অন্য কোন সুব্যবস্থ!' এই কथা ণনিয়া হহৃূ (সা) লোক পাঠীইয়া মদীনা হইতে প্রয়োজনীয় অম্ত্র-শশख্ত্র আনাইয়া লইলেন। অতঃপর মক্ার নিকটবর্তী হইনে মক্কার মুশরিকর্木া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া বনিন, आপনাকে মক্কায় প্রবেশ কর্রিতে দেওয়া হইরে না। পরিশেশে হৃযূর (সা) মিনায় অবস্থান করিলেন। ইত্যবসরে ত৫চর আসিয়া সংবাদ দিল বে, ইকর্রিমা ইব্ন আবূ জাহ्ন পাচশত সৈন্য নইয়া আপনার উপর আক্রম কর্রিবার জন্য রওয়ানা হইয়াছে। হযূর (সা) খালিদ ইবৃন অनীদকে বলিলেন, "খালিদ! তোমার চাচাতো ভাই তো সৈন্যসামন্ত নইয়া আসিতেছে।" খানিদ (রা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের তর্রাগ়ী। (ত্থন হইতে তিনি "সাইফুল্মাহ" তথা "আল্নাহ্র তরবারী’" উপাধিতে ভূষিত इन)।

খালিদ সাইফুল্নাহ্ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে যথায় ইচ্ম যাহার মোকাবিলায় ইচ্ম প্রেরণ করুন।’ হৃযূর (সা) তাঁহাকে ইকরিমা বাহিনীর মোকাবিলায় প্রেরণ করিলেন।

ঘাঁটিতিত উভয় দলের মাঝে সংখর্ষ বাঁধিয়া যায়। বীর সৈনিক হযরত খালিদ (রা) প্রচও আক্রমণ করিয়া ইকরিমা বাহিনীকে পরাজিত কর্রিয়া মক্কায় ধাওয়া করে। কিন্তু তাহারা নতুন উদ্যমে পুনরায় আক্রমণ করিনে হযরত খালিদ (রা) এইবারও পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে মক্যার গলিতে পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া জাসে। তাহারা তৃতীয়বার্রে মত আবার্রা আলে। হযরত খানিদ (রা) এইবারও তাহাদিগকে পরাভূত

 তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন মক্কায়। তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করার পর। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিন এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুন হারাম হইতেও, বাধা দিয়াছিল কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশ্ওলিকে যথাস্থাে পৌছছিত। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, यদি না থাকিত এমন মু’মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা উহাদিগকে পদদনিত কর্রিতে অজ্ঞাতসার্রে; ফনে উহাদিগের কারণণ তোমরা ফত্গিশ্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য বে, তিনি যাহাকে ইচ্মা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। यদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফির্রদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আাল্ণাহ্ তা‘জানা হযূূর (সা)-কে বিজয় দান করিবার পর তাঁহাকে কাফিন্রদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন- যেন মক্কার দুর্বন ও অসহায় সুসলমানগণ মুসলিম বাহিনীর হাতে ক্ষিগ্গষ্ত না হয়।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ......... ইব्ন আবया (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিত্ুু এই বর্ণনাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। ইহা হুাইবিয়ার ঘটনা হইতে भারে না। কারণ হযরুত খালিদ ইব্ন অनीদ (রা) তथনও তো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বরংং সেদিন তিনি মুশরিক বাহিনীর সর্রদার ছিলেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়! আবার ইহা ঊমরাতুন কাজার ঘটনাও হইচে পারে না। কারণ হুদাইবিয়ার সক্ধি চূক্তির শর্ত অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল বে, হৃবুর (সা) পরবর্তী বছর আসিয়া উমরাহ् পানন করিবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিবেন। বস্হুত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হৃ্ূূ (সা) যখ্থ পর্রবর্তী বছর মক্কায় আসিনেন কাফিব্ররা তাহাকে বাধা প্রদান করে নাই কিংবা তাহার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও করে নাই। এটাকে বিজ্যের

ঘটনাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সেই দিন তো হৃযূর (সা) কুরবানীর পশ লইয়া আসেন নাই বরং যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব এই বর্ণনাটির আপত্তি আর ক্রুটি-বিচুযি রহিয়াই গেল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন ইসহাক (র).... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোককে নিযুক্ত করিয়াছিল যেন তাহারা রাসূল (সা)-এর সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ পাইলে কাহারো উপর আক্রমণ করে বা কাউকে ধরিয়া লইয়া আসে। কিন্তু মুসল্মানরা তাহাদিগের সকলকে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসেন। হুযূর (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং ছাড়িয়া দিলেন। অথচ তাহারা মুসলিম বাহিনীর প্রতি পাথর ও তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এই ঘটনা প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন :


কাতাদা (র) বলিয়াছেন, ইব্ন যুনাইম নামক এক সাহাবী হুদাইবিয়ার একটি টিলার উপর উঠিয়াছিল। মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। হুযূর (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাকে সহ মোট বারজনকে ধরাইয়া আনিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাদের কোন নিরাপত্তা আছে কি? তাহারা বলিল, না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে আল্নাহ তাআলা ${ }^{\circ}$ হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন" নাযিল করেন।

## 



 o الْبِّم



## 

২৫. উহারাই তো কুফরী কর্রিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পথ্তেলিকে यथাস্থানে পৌছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, यদি না থাকিত এমন মু’মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকক পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্তিপ্প্্য হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।
২৬. যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁহার রাসূল ও মু’মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন, আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় কর্রিলেন এবং তাহারাই ছিন ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহু সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

তাফসীর ঃ আরবের কুরাইশ কাফির এবং যাহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহাय্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা

বলিতেছেন, উহারাই অন্য কেহ নয়।
 হারাম হইতে"" অর্থাৎ- তোমরা মসজিদুল হারামের প্রক্ত হকদার ও মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।
 পশুগুলকে যথাস্থানে পৌছিতে।"

অর্থাৎ- অবাধ্যতা ও বিদ্রোহবশত তাহারা কুরবানীর পশ্গুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে বাধা প্রদান করিয়াছে। সেদিন কুরবানীর পশ তথা হাদী ছিল সত্তরটি। ইনশাল্নাহ্ এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা ইইবে।
 থাকিত।" অর্থাৎ তোমাদিগকে সেসদনন যুদ্ধ করিবার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হয় নাই যে, মক্কায় এমন কতিপয় দুর্বল মুসলমান নর-নারী রহিয়া গিয়াছে যাহারা অত্যাচারের ভয়ে ঈমান প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না এবং হিজরত করিয়া তোমাদিগের সাথথ মিলিত. इওয়ার সামর্থ্যও তাহাদিগের ছিল না। এমতাবস্থায়, যুদ্ধের অনুমতি দিলে সে সব অসহায় খাটি মুসলমানরা অজ্ঞতাবশত তোমাদের হাতে প্রাণ হারাইবে এবং তাহাদিগের ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দিয়ত প্রদানে বাধ্য হইবে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ

"তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষত্গস্তু হইতে।" অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমাদিগকে যুদ্ধের অনুমতি দিলে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিতে করিত্ত এবং অপরাধী সাব্যত হইয়া তোমর! জরিমানা প্রদ়ান করিতে।
 অনুপ্গহ দান করিবেন।"

অর্থাৎ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ এইজন্য বিলম্ব করিতেছেন, যেন একদিকে তাহাদের মধ্য হইতে মু’মিনরা ধ্মংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহাদিগের অনেকে ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায়। অতঃপর অল্লাহ্ ত।‘আলা বলিতেছেন :


لَوْ تَزَيُلَّوْا＂यদি উহারা পৃथক হইত।＂অর্থাৎ কাফিরগণ यদি মু’মিনদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত।
 হইতে কাফির্রদিগক্কে যন্ত্রণাদায়ক শাল্সি দিতাম।＂অর্থাৎ－কাফিরগণ যদি মু’মিনদিগ হইতে পৃথক হইয়া যাইত；তাহা হঁলে তাহাদিগের বিক্রেদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দিতাম। ফলে তোমরা তাহাদিগকে নির্মমভবে হত্যা করিতে।

आবুল কাসিম তাবারানী（র）．．．．．．．হুজর ইব্ন খান্ফ（র）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হজর ইব্ন খান্ফ（র）বলেন，আমি আদ্দুন্ধাহ্ ইব্ন আমর（রা）－কে বनिতে ઋনিয়াছি বে，জ্রুনইদ ইব্ন সুবাই（রা）বলেন，আমি হহ্যূর（সা）－এর সাথে দিনের প্রথমভাগে কাক্রিরের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি আার শেষভাগে মুসনমানের ভृমিকায় यু⿸্ধ কর্রিয়াছি। আমাদের ব্যাপারেই
（यमि ना थाकिত মু＇মिন পুরুষ ও মু＇মিন नाরী）नाযিল হয়। আমরা ছিলাম নয়জন। সাতজন পুরুব ও দুইজন মহিনা।

शাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী（র）অন্য সূख্রে মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ মকীী（র） হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে তিনি আবূ জুমু＇আ জুনাইদ ইব্ন সুবাই（র）－এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিত্ু সঠিক নামটি হইল আবূ জাফর হাবীব ইব্ন সিবা’（রা）। ইব্ন आবূ হাতিম হুজর ইব্ন খান্ফ（রা）হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় আছে বে，আমরা তিনজন পুরুষ্ষ ও নয়জন মহিলা ছিলাম। आघাদের ব্যাপারেই
＂यদি ना थाকিত মু’মিন পুরুষ্ব ও মু’মিন মহিলা＂আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইব্ন आবূ হাতিম（র）．．．．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস
 यাইত তাহা হইলে আiমি তাহাি্দিগকে যख্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম＂－এর ব্যাখ্যায় বनिয়াছেন，কাফিরগণ यদি মুসলমানদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে মুসলমানদদর হাতত নির্বিচারে তাহাদিগকে হত্যা কর্রিয়া আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।
＂将 काফिज्र木ा অन্তর্রে ‘োষণ কর্র্রিত গো｜্রীয় অरমিকা।＂ইহা সে সময়ের কর্থা যখন কাফিন্ররা ＂বিসর্সমিল্নাহির রাহ्মানির রাহীস＂লিথিতে এবং সক্ধিপত্রে＂ইহা আল্লাহ্র রাসূন মুহামদ（সা）－এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা＂লিথিতে আপত্তি করিয়াছিল।

## 

"তখन আল্লাহ্ তাহার রাসূল ও মু’মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন। আর


ইব্ন জারীীর ও আদ্দুন্নাহ ইবৃন ইমাম आহমদ (র) ...... উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উবাই ইব্ন কাব বনেন, "जাকওয়ার বাক্যে আমি তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছি" এর ব্যাখ্যায় রাসূনুন্নাহ্
 ইলাহ् নাই।"

ইমাম তিরমিযী (র) হাসান ইব্ন কাयजা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বনেন, হাদীসটি গরীব-হাসান। ইব্ন কাयजা ব্যতীত অন্য সনদ̆ হাদীসটি পাওয়া যায় নাই। আবূ যুরুজা" (র)-কেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর্রিয়াছি কিষ্তু তিনিও এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদের সক্ান দিতে পার্রে নাই।

ইবุন आবূ হাতিম (র) ...... সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বনেন, আবূ হহায়রা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন বে, রাসূনুল্ধाহ् (সা) বनিয়াছেন, "মনুমের সাথথ যুদ্ধ করিবার জন্য আমাকে

 জান-মানের নিরাপত্তা লাভ করিল। ত'বে ' অল্লাহ্র হকের ব্যাপারটা আলাদা এবং আল্gাহই তাহার হিসাব নিকাশ গ্রণ করিবেন।

পবিত্র কুর্রানে একটি সস্প্রদাट্যের কথা উল্নেখ কর্রিয়া আল্মাহ্ ত‘আলা বলিয়াছ্ন,



অउःপর आধ्वार् ত'আना বनिয়াছেন,
 ইহার অধিকতর উপযুক্ত ও যোগ্য।"
 ইनাহ् নাই। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল) পূর্ববর্তী আয়াত্তে উन्निখিত সম্⿹্রদায়টি এই বাক্যটি নইয়াই ওই্জত্য প্রকাশ করিয়াছিন এবং মুশরিকরা হুাইবিয়ার দিন ইহা লইয়াই দষ করিয়াছিল। ফলে হযূর (সা) নির্দিষ সময়ের জন্য তাহাদিগের সাথে সর্কি করিয়া লন।

বর্ধিত অংশটুকুসহ ইব্ন জারীর যুহ্রী (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র)-এর মতে,

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) মিসওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে,



সাওরী (র)....... আলী (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) বলেন,
 উমর (রা)-এর মতও ইহাই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা कরিয়াছেন,位
 আল্নাহ্র পথে জিহাদ করা।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) মা’মার (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাওকয়ার বাক্য হইল,

 অর্থাৎ- মুসলমানরাই এই তাকওয়ার বাক্যের অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।

অর্থাৎ- কে কল্যাণ পাওয়ার উপযুক্ত আর কে অকল্যাণের যোগ্য তাহা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। নাসায়ী (র) ...... উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই
 সাথে ' কাফিররা তাহাদ্দেগে অন্তরে পোষণ করিত 'গোত্রীয় অহমিকা। তোমরাও যদি তাহাদিগের মত অহমিকা পোষণ করিতে তাহা হইলে মসজিদুল হারাম ধ্বংস হইয়া যাইত।' হयরত উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিলে তিনি রাগিয়া গেলেন।

উবাই ইব্ন কাব (রা) বলিলেন, আপনি তো জানেন ভে, আমি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার্ যাতায়াত করিতাম এবং আল্লাহ্ ত"'আান তাঁহাক্ যাহা শিখাইতেন তিনি আমাকে উহা শিক্ষা দিতেন। এই কথা ๙⿵িয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, বরং আপনার নিকটট ইল্ম ও কুরজান রহিয়াহহ। তাই আল্পাহ্ ও তাহার রাসূল আপনাকে यাহা শিখাইয়াছেন আপনি তাহাই পাঠ করুন এবং শিক্ষা দিন।

## হৃদাইবিয়া ও সক্ধির কাহিনী সস্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) ....... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবุন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) বলেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে- বরং বায়হুল্নাহ্ বিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। তাঁशার সাথথ ছিল কুরবানীর সত্তরটি প*। সংগী ছিন সাতশত। প্রতি দশজনের কুরবানীর জন্য একটি করে উট। উসৃফান নামক স্शানে পৌছার পর বিশ্র ইব্ন সুফিয়ান कা'বীর সাথে হৃবূর (সা)-এর সাঞ্ষাৎ হয়। কা'বী হহ্যূর (সা)-কে বनিলেন, ইয়া রাসূনাল্ধাহ্! আপনার আগমন্নর সংবাদ পাইয়া কুরাইশরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিবার প্রু্তুত গ্রহণ কর্রিয়াছে। তাহারা উটের ছোট ছোট বাচ্চাঔনিও সংগে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। পরিষানে তাহাদের বাঘের চামড়।। ভেইভাবেই হোক তাহারা জাপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে. না বনিয়া পণ করিয়াছে। স্মুদ্র একটি বাহিনীসহ খালিদ ইব্ন ওয়াनীদকে তাহারা ক্কুাউন গামীলম’ পাঠাইয়া দিয়াছে।

রাসূনুল্মাহ (সা) বनিলেন, "হায়রে কুরাইশ! যুদ্ধই তাহাদিগকে খাইয়া ফেনিয়াছে। আমাকে বাধা না দিলে তাহাদের জন্য কতই না ভালো হতে।। আমকে পরাজিত করিতে পার্লিলে তাহাদ্রের উল্দেশ্য পূর্ণ হয় আর আা্লাহ্ যদি আমাকে বিজয় দান করেন, তাহা হইলে তাহারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করিবে। তাহা না হইলে তাহারা यুদ্ধ করিবে। जাহাদের শক্তি আছে। কিন্ুু কুরাইশরা কী মনে করে? আল্লাহ্র শপথ! তিनि আমাকে বে দীন নইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে থাকিব। হয়ত আল্লাহ্ ত'আলা আমাকে বিজয় দান করিবেন নয়ত এই ঘাড় বিচ্ছ্মি হইয়া যাইবে।"

অতঃপর তিনি হ্মুয এর পিছন হইতে সানিয়াতুল মেরারগামী পথ ধরিয়া সম্মুথ্ে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে নির্দেশ দিলেন। মক্কার নিম্木া্চােে অবস্থিত হুদাইবিয়ার পথ ধরিয়া হুযূর (সা) সদৈন্যে চলিঢ্তে লাগিলেন। কুরাইশ বাহিনী যখন

জানিতে পারিল যে, হুযূর (সা) রাস্তা পরিবর্তন করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে, তখন তাহারা দৌড়াইয়া কুরাইশ দলপতিদের নিকট যাইয়া এই সংবাদ প্পৗছাইল।

এদিকে সানিয়াতুনল মেরারে পৌছিবার পর হহযূর (সা)-এর উষ্ট্রী বসিয়া পড়িল। দেখিয়া লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হুযূর (সা) বলিলেন, "না, উহা ক্লান্ত হয় নাই, ইহা তাহার স্বভাবও নয়। হ্ত্তী বাহিনীকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা দানকারী সত্তাই উহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্র শপথ! কুরাইশগণ আমার নিকট যাহা চাইবে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে আমি তাহাই তাহাদিগকে দান করিব।"

অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা অবতরণ কর।" লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উপত্যকায় কোথাও পানির নাম গন্ধ নাই। লোকেরা কিভাবে এইখানে অবস্থান করিবে? হযূর (সা) তুনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া একজন সাহাবীর হাতে দিলেন। তিনি তীরটি কূপের মাঝখানে গাড়িয়া রাখিবা মাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমনিভাবে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইইয়া গেল।

হযূর (সা) সেইখানে স্থিরভাবে অবস্থান করিবার পর বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা খোজাআ গোত্রের কয়েকজন লোক লইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। হুযূর (সা) বিশ্র ইব্ন সুফিয়ানকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। ফিরিয়া গিয়া সে বলিল, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাহ্মদ (সা)-কে লইয়া তোমরা খুব ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছ দেখিতেছি। তিনি তো আসলে যুদ্ধ করিবার জন্য আসেন নাই। আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। তোমরা আরো ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যুহৃরী (র) বলিয়াছেন, বনু খোজায়ার কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সকলই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাজ্ষী ছিল। মক্কার কোন সংবাদই তাহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট গোপন রাখিত না। কুরাইশরা বলিল, ও্বুমাত্র বায়তুল্মাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া থাকিলেও এইভাবে হঠাৎ করিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আরববাসীরা ইহাতে আমাদিগকে নিন্দা করিবে।

অতঃপর তাহারা বনু আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের মিকরায ইব্ন হাফস্কে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাকে দেখিবা মাত্র হূযূর (সা) বলিয়া উঠিলেন, "এই লোকটি বিশ্ধাসঘাতক।"

লোকটি হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছার পর মহানবী (সা) সাহাবাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। লোকটি ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদিগকে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। তাহারা পুনরায় হালীস ইব্ন আলকামা কেনানীকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। হূূূর (সা) তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটি এমন সম্প্রদায়ের যাহারা আল্লাহ্কে শ্রদ্ধা করে। তোমরা কুরবানীর পশ্খুলিকে লইয়া আস।" লোকটি দেখিতে পাইল যে, চতুর্দিক হইতে কুরবানীর পণুগ্গি উঠিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পঙ্ુলির পশম পর্য়ন্ত উঠিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রভাবিত ইইয়া রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর কাছে না যাইয়াই সে ফিরিয়া গেল। সে বলিল, ছে কুরাইশ সম্প্রদায়! তাঁহাকে বাধা দান করা উচিত হইবে না। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশ্তকুলির পশম উঠিয়া গিয়াছে। কুরাইশরা বলিল, তুমি মূর্খ বেদুঈন! কিছুই বুঝ না। তুমি এইখানে বসিয়া থাক।

অতঃপর তাহারা উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফীকে প্রেরণ করে। রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে.সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই যাবত তোমরা যাহাদিগকে মুহাম্মদ-এর নিকট পাঠইয়াছিলে, তাহারা ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদিগের সাথে কির্রপ ব্যবহার করিয়াছ, আমি সবই লক্ষ্য করিয়াছি। তোমরা তাহাদিগের সাথে দুর্ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদিগকে অপমান করিয়াছ, তাহাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ও তাহাদিগের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়াছ। তোমরা আমার পিতৃতুল্য। বিপদের সময় আমি আমার অনুসারীদের লইয়া তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছি । তোমাদের জন্য আমি আমার জানমাল উৎসর্গ করিয়াছি।

তাহারা বলিল, আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আপনার প্রতি আমাদের কোন খারাপ ধারণা নাই। অতঃপর সে রওয়ানা হইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সশ্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি কিছু লোক সং্প্রহ করিয়া জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুন করিবার জন্য আসিয়াছেন। কুরাইশরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছোট ছোট শিশ্ডাও কৃত্তি পরিধান করিয়া বাহির হইয়াছে। আল্ধাহ্র নামে তাহারা আজ অঙীকারাবদ্ধ যে, আপনাকে তাহারা কোনরূপেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। শপথ আল্লাহ্র! আমি দেখিতেছি আগামীকাল যুদ্ধের সময় আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

আবূ বকর (রা) তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর পিছনে দগ্ডায়মান ছিলেন। গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘ওহে! লাত বুতের লজ্জাস্থান চুষিয়া খাও, আমরা কি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?’

উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ, এই লোকটি আবার কে? হুযূর (সা) বলিলেন , ইনি আবূ কোহাফার পুত্র।

উরওয়া বলিল, আমার উপর যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, তাহা হইলে এখনই তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতাম। তবে উহার বিনিম্যয়ে ইহা ছাড়িয়া দিলাম।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর দাঁড়ি ধরিয়া কি যেন বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্ন শবা তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। উরওয়ার এই বেআদবী আর ধৃষ্টতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাতে ছিল তাঁহার একটি লৌহদণ্ড। উহা দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক হইতে তোমার হাত সামলাও। আল্লাহ্র রাসূলের গায়ে হাত দিবার অধিকার তোমার নাই।

উরওয়া বলিল, তুমি তো বদ যবান, কঠোর ও বক্র প্রকৃতির লোক। এই কথা অনিয়া হূূূর (সা) একটু মুচকি হাসিলেন।

উরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ, ইনি কে? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, ইনি তোমার ভাত্জিা মুগীরা ইব্ন শো‘বা।

উরওয়া বলিল, বিশ্বাসঘাতক! গতকাল ব্যতীত ইতিপৃর্বে কখনও তোমার মাথা ধুইয়াছ? (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পূর্বে তো তুমি পবিত্র হইতেও জানিতে না আর এখনন এত বড় কथা!)

অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) সাহাবীদের সাথে তাহার সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার সাথেও সে সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। সাথে সাথে তিনি তাহাক্কে নিজের আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া সাহাবায়ে কিরামদের কার্যক্রম দেখিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, হযূর (সা) উযূ করিলে সাহাবাগণ সেই উয়র পানি হাত্ত হাতে উঠইইয়া নেন। আল্লাহ্র রাসূল (সা) থুথু ফেলিলে উহা মাটিত্ পতিত ইইবার পূর্বে তাহারা তুলিয়া নেন। মাথার চুল উঠিয়া গেলে উহাও সযত্ֵে সংরক্ষণ করেন্, শ্রiদ্ধা ও ভক্তির এমন একটি দৃষ্টান্ত ইতিপৃর্বে কখনও সে দেখে नाই।

কুরাইশদের নিকট ফিরিয়া গিয়া উরওয়া বলিল, আমি কয়সর, কিসরা ও নাজ্জাশী প্রমুখ রাজা বাদশাহ্দের দরবারে যাতায়াত করিয়াছি। আল্লাহ্র শপথ! মুহাশ্মদ (সা)-এর ন্যায় কোন বাদশাহ্ আর আমি দেখি নাই। মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা তাহাদিিগের বাদশাহ্কে যতটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে ইহার চেয়ে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করা আর সম্ভব নয়। অতএব তোমরা আরো ভাবিয়া দেখ।

হুযূর (সা) ইতিপৃর্বে খিরাশ ইব্ন উমাইয়া খোজায়ীকে নিজের ছা'লাব নামক উটে চড়াইয়া মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর কুরাইশরা উটের পা কাটিয়া ফেলে এবং খিরাশকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তবে নেতৃবৃন্দ নিষেধ করায় কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া তিনি হূযূর (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন ।

অতঃপর হ্যূর (সা) মকায় পাঠাইবার জন্য হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহাय্য করিবার মত আমার আप্রীয়-স্বজন তथা বনু আদী গোর্রের কেহই সেখানে নাই।:আমার আশংকা হয় বে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফোলিবে। আমি বে কুরাইশদের শক্র উহা তাহারা ভালভাবেই জানে। আপনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে প্রের করুন। তিনি এই কাজ্জ আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত।

হহূূর (সা) উসমান (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইনেন এবং এই সংবাদ লইয়া তাহাকে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করিলেন বে, মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে বরং আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার জন্য আগমন করিয়াছ্ন।

উসমান (রা) রওয়ানা হইয়া গেলেন। মমায় প্রবেশ করিবার পর আবান ইবৃন সাঈদ ইব্ন আছ এর সঙ্গে তাহার সাক্ষৎ হয়। তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিয়া উসমান (রা)-কে সশ্মুণ্ে বসাইয়া নিরাপ্তার সাথে লইয়া গেলেন।

উসমান (রা) বড় বড় কুরাইশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট মহানবী (সা)-এর পয়গাম পৌছাইয়া দিলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিল (থাক ঐ সব কথ্য) তোমার যদি বায়হুন্মাহ্ তওয়াফ করিবার ইচ্ম থাকে, ঢুমি তাহা করিতে পার। উসমান (রা) বनিলেন, অসষ্ৰব! রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাওয়াফ করিবার পূর্বে আমি কিছুতেই তাওয়াফ করিতে পারি না। তখন তাহারা উসমান (রা)-কে সেইখানেই বন্দী করিয়া ফেনে। এদিকে হুযূর (সা) খনিতে পান ভে, কুরাইশরা হযরুত উসমান (রা)-কে হত্যা কর্য়া ফেলিয়াছে।

गুহাম্মদ (র) বলেন, যুহ্রী (র) আমাকে বলিয়াছেন বে, অতঃপর কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমরকে হযুর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহারা তাহাকে বলিয়া দিল বে, ভুমি যাইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সঙ্ধি কর। কিন্ুু তাহার এই বৎসর এমনিতেই চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার নমনীয়তা দেখাইবে না। যাহাতে আরববাসী এই কথা বলিতে না পারে বে, মুহাশ্দদ জোর্পৃর্বক মক্কায় প্রবেশ করিয়াছে আর আমরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারি নাই।

সুহাইন ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট আসিন। তাহাকে আসিতে দেথিয়া হহূূর (সা) বলিলেন, কুরাইশরা সক্ধি করিবার জন্য এই লোকটিকে পাঠাইয়াছে।

সুহাইন হ্যূর (সা)-এর নিকট আগমন করিবার পর দুইজনে দীর্ঘর্ষণ আলাপ আলোচনা করিয়া সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

आলোচনা পর্ব সমাষ্ত হইন। এখন চूক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়া লইনেই হয়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা) দৌড়াইয়া হ্যরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া উৎকঠ্ঠার সাথে বলিলেন, ভাই আবূ বকর! উনি কি আল্লাহ্র রাসৃন্ন নহেন? আমরা কি মুসলমান নইই? আবূ বকর শাত্তকণ্ঠে "হা" বলিয়া উত্তর দিলেন।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদদর ধর্মের কাজে দুর্বলতা ও शীনমন্যण প্রকাশ করিব? आাূ বকর (রা) বनিলেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার (রাসূলের) সিদ্ধান্ত মানিয়া লও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি বে, তিনি আল্ধাহ্র রাসূল़। উমর (রা) বলিলেন, আমিও সাষ্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্দ (সা) আল্লাহ্র রাসূন।

অতঃপর তিনি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট आসিয়া বনিলেন, ইয়া রাসূলাল্নাহ্! আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল নন?আমরা কি মুসলমান নই? উহারা কি মুশরিক নয়? রাসূলूল্ধাহ (সা) বলিলেন, হাঁ।

উমর (রা) বনিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে কাফির্রের নিকট দুর্বন হইতে যাইব?

হযূর (সা) বলিলেন, আমি আল্মাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি কিছুতেই আল্নাহ্র অবাধ্য হইতে পারিব না। তিনি আমাকে ধ্ণংস করিবেন না।

উমর (রা) বলিয়াছেন, সেই দিন आমি যাহা যাহা বলিয়াছিনাম, ঢাহার কারণণ পরক্ষণে আমি ভীষণভাবে অনুতণ্ত হই। আল্ধাহ্র কোন আযাব আসিয়া পড়ে কিনা, এই ভয়ে অবিরাম রোযা রাখিয়াছি। সালাত আদায় করিয়াছি, সদকা করিয়াছি এবং অনেক ऊ্রীত্দাস আयাদ করিয়াছি।

অতঃপর রাসূনুল্নাহ্ (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "রাহমান রাহীম আল্লাহ্র নামে লিখ", সুহাইল বলিল, আমরা তো ইহা জানি না। বরং আপনি লিখুন, ‘তোমার নামে হে আল্লাহ!’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আनী (রা)-কে বলিলেন, লিখ, ‘তোমার নামে হে আল্লাহ!’’ ইহা আল্লাহ্র রাসুল মুহান্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।

সুহাইল বলিল, यদি আমরা এই সাক্ষ্য দেই বে, আপনি আল্লাহ্র রাসৃন তাহা ইইলে তো আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিতাম না। বরং আপনি লিখুন, ইহা নিম বর্ণিত শর্ত্ত আদ্দুল্बাহ্ পুত্র মুহাষ্মদ ও সুহাইন ইব্ন আমর কর্ত্থক স্বাঝ্ষরিত সক্ধিনামা।

## সন্ধির শর্তসমূহ

* দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্থহ বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে মানুষ শাা্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করিবে, কাহারো উপর কেহ হন্তক্ষে করিবে না।
* কুরাইশদের কেহ যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে জার কোন মুসলমান যদি কুরাইশদের নিকট চলিয়া আলে তবে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।
* আমাদেঁর মাবে যুদ্ধ বঙ্ধ থাকিবে, ধর-পাকড়, কয়েদ-বন্দী সবই মুনত্বী থাকিবে।

সন্ধির শর্তসমৃডেে ইহাও উল্নেখ করা হইয়াছিল যে, কেহ রাসৃনুল্ধাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে হইতে পারিবে আার यদি কেহ কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ইইতে চায় হইতে পারিবে।

তৎক্কণাৎ বনু থোজাআ দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইনাম। আর বনু বকর কুরাইশদের সাথে চূক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করিল।

শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল বে, আপনি এই বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, আগামী বছুর সাথীদের নইয়া আসিয়া তিনদিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন। একজন আরোহীর নিকট সাধারণত বে পরিমাণ অম্ত্র থাকে সেই পরিমাণ অস্ত্রই সাথে রাখ্িতে পারিবেন। তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকিবে।

রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঢুক্তিনামা লিখিতেছেন। ইত্যবসরে সুহাইল ইব্ন আমরের পুত্র আবূ জান্দাল (রা) লৌহ শૂংখখাবদ্ধ অবস্থায় মক্া ইইতে পলায়ন করিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছেন। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে বিজয়ের নিশিত বিপ্বাস লইয়া মদীনা হইতে বাহির ইইয়াছিলেন। কিন্ুু যখন দেখিলেন বে, মকায় প্রবেশ না করিয়া:বায়ুত্নাহ্ যিয়ারতত না করিয়া কাফিরদের সাথে সক্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইতে ইইবে এবং রাসূনুল্লাহ্ (সা) অনিচ্মা সত্ত্রেও সক্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতেছেন, উহাতে তাহাদ্গের মন ভাগ্যিয়া গেন এবং তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এইখানেই তাহাদের দুঃথের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। সদ্য আগত নও মুসলিম আবূ জান্দালকে দেথিয়া সুহাইল ইব্ন আমর ক্ষিষ্ঠ হইয়া তাহার মুথে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ, সঞ্ধি চूক্তিতে স্বাক্ষর কর্রিবার পর আবূ জান্দান তোমার নিকট আগমন করিয়াছে। অতঃপর চূক্তি অনুসারে তাহাকে ফের্তত দাও। রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, হুমি সত্যই বলিয়াছ।

সুহাইল ইব্ন আমর আবূ জান্দানের জামার কনার ধরিয়া রওয়ানা হইল আর আবূ জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার কর্রিয়া বনিতে লাগিল,ওহে মুসলিম সশ্প্রদায়! তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরাইয়া দিতেছ? হায়রে! মুসনমান হওয়ার অপরাধ্ে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে। ইহাতে মুসলমানদের দুষ্চিন্তা ও তাহাদের ব্যथা বহ্ঞুণে বাড়িয়া গেল।

রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বनিলেন, 'আবূ জান্দান! ধৈর্যধারণ কর এবং মর্যাদা লাভের আশায় থাক। আল্লাহ্ ত‘‘আলা তোমার জন্য এবং তোমার মত অন্যান্য অসহায় দুর্বল মুসলমানদের জন্য র্াস্তা খুলিয়া দিবেন। আমি কুরাইশ সম্প্রদায়ের সাথে সঞ্ধি করিয়াছি। এই সন্ধির ভিত্তিতে তোমাকে তাহাদ্গের নিকট ফের্তত পাঠাইতেছি। আমি তো চূক্তি ভঙ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কর্রিতে পারি না।’

হযরত উমর (রা) আবূ জান্দাল (র)-এর পাশাপাশি হাঁ্টিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আবূ জান্দাল! তুমি ধৈর্যধারণ কর, উহারা তো মুশরিক। তাহাদিগের এক এক জনের রক্ত কুকুৰেরের রক্তের ন্যায়। 'উমর (রা) তরবারীর হাতলটি সন্তর্পণণ আবূ

জান্দানের হাতে দিতে চাইলেন, যেন সে উহা দ্বারা এক আঘাতে পিতার ইহ নীলা শেষ করিয়া দেয়। কিন্ুু আবূ জান্দাল (রা) পিতার দেহে হাত তুলিতে পারিলেন না।

সঙ্ধিনামা সমাণ্ত হইল, হযূর (সা) হরম এনাকায় সানাত আদায় করিত্তিহেলেন। আর হানান হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত ছিলেন। क্কণান পর রাসূলুন্মাহ্ (সা) দэায়মান ছইয়া বनিলেন, "হে লোক সকন! তোমরা কুরবানী কর এবং হলক কর।" কিভ্ম কেহই ঊঠিল না। রাসূনুল্লাহ্ (সা) পুনরায় অনুর্রপ বলিলেন। এইবারও কেহই দাঁড়াইল না। তিনি আবারো অনুর্রপ বলিলেন কিতু এইবারও কেইই উঠিল না।

অতঃপার রাসূলুল্নাহ্ (সা) হযরত উম্মে সানমা (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন; "উম্মে সালামা! লোকদের কি ইইন?" উম্মে সালমা (রা) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্নাহ়! আপনি তো জানেন, তাহাদের মনে আজ কত দুঃ্য! আপনি তাহাদিগের কাউকে কিছু না বলিয়া সোজা আপনার কুরবানীর পখ্র নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করুন্ন এবং হলক করুন। আপনার দেখদেখি হয়ত অন্যরাও করিতে খরু করিবে।'

রাসূলুল্মাহ্ (সা) কাহার্রো সাথথ কথা না বলিয়া স্বীয় পওর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী কর্রিলেন। অতঃপর বসিয়া হলক করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপার সাহাবা<্য কিরাম উঠিয়া কুরবানী করিতে নাগিন্ন ও হলক করিতে লাগিন। অতঃপ্র রাসূলূল্बाহ् (সা) সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া অর্ধ্বক পথ অতিক্রম করিয়া মক্কা ও মদীনার মধবর্তী স্থানে পৌছার পর সূরা আল ফাত্হ नাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। অনুকূপভাবে ইউনুস ইব্ন বুকাইর এবং যিয়াদ বুকায়ী (র) আবূ ইসহাক (র) হইতে এই হাদীসটি হুবহ বর্ণনা কর্রিয়াহেন।. অনুর্গপভাবে তিনি যুহ্রী (র) সৃত্রেও এই হাদীীসি বর্ণনা করিয়াছেন। ই মাম বুখারী (র)-ও স্বীয় সহীহ গ্নে্থে এই হাদীসটি আরো দীর্ঘায়িত করে অত্যत্ত চ্মৎকারভাবে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ ওরুন্র অধ্যায়ে বলেন, আদ্ন্নাহ্ ইবุন মুহাম্দদ (র) .... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ্ ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) হদাইবিয়ার দিন এক হাজার ক<্য়শশত সাহাবী লইয়া রওয়ানা হইলেন। যুনহহাইফায় পৌৗিয়া তিনি কুরবানীর পশ্র গলায় চিছৃ নাগাইলেন ও উমরাহ্র জন্য ইহরাম বাঁধিলেন এবং খোজাআা গোত্রের এক ব্যক্তিকে সংবাদ সণ্রহ্রের জন্য ওণ্তচর বানাইয়া প্রেরণ করেন। গাদীর্পুন আশতত নামক স্থানে প্ৗौছার পর অধ্চর আসিয়া সংবাদ দিল বে, কুরাইশরা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে গোঅ্রাধিপতিদিগকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এবং আপনাকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

అনিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, "তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যাহারা আমদিগকে আল্নাহ্র ঘর হইতে বাধা প্রদান করিতে চায় আমরা কি তাহাদের উপর আক্রমণ করিব? অন্য বর্ণনায় আছে, যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগের সন্তানদের উপর আক্রমণ করিব? তাহারা যদি আমাদের নিকট আসিয়া শড়ে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা‘আলা মুশরিকদের ঘাড় কাটিয়া দিবেন। অন্যথায় আমরা তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া ছাড়িব। আরেক বর্ণনায় আছে, যদি তাহারা বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ ক্লেশে পতিত হইবে, আর যদি তাহারা মুক্তি পাইয়াও যায় তাহা হইলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগের গর্দান কাটিয়া দিবেন। আমরা আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিব। যদি কেহ আমাদিগকে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের সাথে লড়াই করিব কি?

আবূ বকর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। আমরা তো উমরাহ্ করিবার জন্য আসিয়াছি, যুদ্ধ করিবার জন্য নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত হইতে আমাদিগকে বাধা দিবে, আমরা তাহার সাথে যুদ্ধ করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা রওয়ানা হও।" অন্য বর্ণনায় আছে "তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্র নামে রওয়ানা হও।"

কিছ্দূর যাওয়ার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ একদল কুরাইশ সৈন্য লইয়া আসিতেছে, তোমরা .ডানদিক ধরিয়া চল। আল্লাহ্র শপথ! খালিদ তাহাদিগের সম্পর্কে মোটেই টের পাইন না। এমনকি রাসূলুল্মাহ্ (সা) সাথীদের লইয়া কাতরাতুল জায়শ নামক স্থানে খালিদ বাহিনীর মুখোমুখি হইয়া পড়িলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ যারপর নাই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল এবং দৌড়াইয়া কুরাইশদের নিকট যাইয়া সংবাদ দিল।

এদিকে হুযূর (সা) অপ্রসর হইয়া সানিয়াতুল মেরারে পৌঁছার পর তাঁহার বাহন বসিয়া পড়িল। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, কসওয়া ক্কান্ত হইয়া গিয়াছে; কসওয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কসওয়া ক্লান্ত হয় নাই। উহা তাহার স্বভাবও নয়। কিন্তু হন্তী বাহিনীর প্রতিরোধকারী সত্তাই উহাকে প্রতিরোধ করিয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্র সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা রক্ষা হয় এমন যাহা কিছ্র আজ তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাদিগকে অকাত্রে উহা দান করিব।"

অতঃপর তিনি বাহনটিকে হাঁকাইলেন। তৎক্ষণাৎ উহা উঠিয়া দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিছ্রদূর অগ্গসর হইয়া তিনি হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি কুয়ার নিকট অবতরণ.

করিলেন, যাহার পানি ছিল খুবই অল্প। লোকেরা উহার পানি ব্যবহার করিলে অক্পক্ষণের মধ্যেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর লোকেরা রাসূনুল্बাহ্ (সা)-এর নিকট তৃষ্ণার অভিযোপ করিলে তিনি তুনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উহা কুয়ার মধ্যে রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্নাহ্র শপথ করিয়া বনিত্তেছি, তীরটি কুয়ায় রাখিবামাত্র প্রবন বেণে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে নাগিন। ইহাত সকলের পানির সমস্যার সমাধান হইয়া পেন।

ইত্যবসরে খুযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বুদাইন ইব্ন ওয়ারাকা
 (সা)-এর হিতাকাফ্শী ছিল। বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা বলিলেন, আমি কাবব ইবৃন নুওয়াই ও আমের ইব্ন লুওয়াইকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহারা আপনাকে বায়ত্ণাহ্ গমন হইতে প্রতির্রোধ করিবার জন্য এবং আপনার সাথে লড়াই করিবার জন্য শিঙ-সস্তানদিগকে সল্গে নইয়া হুদাইবিয়া অভিমুথে রওয়ানা হইয়াছে।

ऊनिয়া রাসূনूল্লাহ্ (সা) বनিনেন, "অমর়া তো কাহারো সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য आসি নাই। आমরা आসিয়াছি কেবল উমরাহ্ করিবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধই তো কুরাইশদিগকে ধ্ধংস করিয়া দিল। অর যদি তাহারা ইহা অন্বীকার করে তাহা হইনে याँহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ কর্রিয়া বলিতেছি বে, এই ব্যাপারে আমি
 নতুবা আল্ধাহ্ তাহার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

বুদাইন বলিলেন, আপনি যাহা বनিতেছেন আমি উহা তাহাদিগের নিকট পৌছাইয়া দিব। অতঃপর তিনি কুরাইশদ্রে নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি মুহাম্যদ (সা)-এর নিকট হইতে আসিয়াছি। আমি তাঁহার বক্ত্ব্য ঔনিয়াছি। যদি তোমরা বন, আমি তাহা পেশ করিব এবং লেই অনুযায়ী কাজ করিব। তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্রেষ লোকেরা বলিল, তাহার সশ্পর্কে তোমার কোন সংবাদ দেওয়া আমাদের প্রর্যোজন নাই। বিষ্ঞজজনেরা বলিল, সে কি বলিল উহা আমাদিগকে ঔনাও। অতঃপর বুদাইন রাসৃনূল্মাহ্ (সা) যাহা বলিয়াছেন উহা বিস্তারিত্ভবে বর্ণনা করিয়া ষ্লাইলেন।

অতঃপর উরওয়া ইব্ন মাসউদ দাঁড়াইয়া বলিন, সুষীমণ্ণী! आপনারা আমার পিত্তুন্য নন? जামি কি আপনাদের সন্তানতুন্য নই? তাহারা বলিল, হ্যা। উরওয়া বলিन, आপনারা কি আমাকে সন্দেহ করিবেন? তাহারা বলিল, না। উরওয়া বলিল, आপনারা কি জানেন यে, আমি ওকাজবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের নইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি? তাহারা বলিল, হুঁা, জানি।

অতঃপর উরওয়া বলিল, এই লোকটি যদি কোন মঙলজনক পরিকল্পনা লইয়া আসিয়া থাকে তাহা ইইলে আপনারা উহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইতে দিন।

তাহাদিগের সম্মতি পাইয়া উরওয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া তাহার সাথ্রে আলোচনা করিতে লাগিল।

রাসূলুল্নাহ্ (সা) বুদাইলকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাকে একই উত্তর দিলেন। উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি যদি তাহাদিগের উপর আক্রমণ করেন তাহা হইলে হয়ত আপনি বিজয় লাভ করিবেন আর তাহারা পরাজিত ইইবে কিংবা তাহারা বিজয় লাভ করিবে আর আপনি পরাজিত হইবেন। যদি আপনি বিজয় লাভ করেন তাহা হইলে যাহারা পরাজিত হইবে, উহারা আপনারই সম্প্রদায়। ইতিপৃর্বে আরবের কেহ স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এমন কথা আপনি শ্রনিয়াছেন কি?

আর যদি তাহারা বিজয় লাভ করে আর আপনি হন পরাজিত তাহা হইলে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; একজনকেও আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না।

আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'নরাধম! যাও, লাত দেবতার লজ্জাস্থান চুষিয়া থাও, আমরা বুঝি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?’

উরওয়া বলিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আবূ বকর (রা)। উরওয়া বলিল, আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, যাহার প্রতিদান আমি তোমাকে প্রদান করি নাই, তাহা ইইলে এখনই আমি তোমাকে ইহার প্রতিউত্তর দিতাম।

অতঃপর উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক ধরিয়া কথা বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্ন শো‘বা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার নিকট দগায়মান। হাতে" $া$ ার তরবারী এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ। উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ির প্রতি হাত বাড়ানো মাত্র মুগীরা ইব্ন শো’বা তরবারীর হাতল দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া ব্যাঘ্র কণ্ঠে বলিলেন, ‘আল্লাহ্র রাসূলের দাঁড়ি হইতে তোমার হাত সরাও।’

উরওয়া মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি মুগীরা ইব্ন শো‘বা (রা)। উরওয়া বলিল, "গাদ্দার! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় তোমাকে সাহায্য করি নাই?" (ঘটনাটি নিম্নর্নপ)।

জাহেলীয়াতের সময় মুগীরা ইব্ন ত্বা কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া সে সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-পত্র, টাকা-কড়ি লুট করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়া যায়। রাসূলুল্দাহ্ (সা) তখন বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম তো আমি মঞ্জুর করিতে পারি কিন্তু এই সম্পদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অতঃপর' উরওয়া দুই-চোখখ সাহাবাগণের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) মুখ্খ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র সাহাবাগণ উহা হাতে লইয়া মুখমণ্জেে ও সর্বশরীরে মাখাইয়া লয়। তিনি যখন তাহাদিগকে কোন কাজ্রের নির্দেশ দেন, তখন তাহারা প্রতিযোগিতার সাথে উহা পালন করে। যখন তিনি উয়ূ করেন, তখন উযূর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভের জন্য জাঁহাদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তাহারা নিঃশব্দে মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করে। নবী করীম (সা)-এর প্রতি চোখ তুলে তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কী এক অনুপম নিদর্শন্।

উরওয়া ইব্ন মাসউউদ সাথীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্দ্দর দরবারে গমন করিয়াছি। কিস্রা, কায়সার, নাজাশী সকলের রাজ দরবারেই আমার পদচারণা হইয়াছে। কিন্তু আল্মাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদের সংগীরা তাঁহাকে যতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা করে অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্দের অনুসারী তাহাদিগকে ততটুকু সম্মান করিতে আমি দেখি নাই। তিনি মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র তাহাদের কেহ না কেহ উহা হাতে লইয়া গায়ে মুখে মাখাইয়া লয়। তিনি তাহাদিগকে কোন কাজ্জের নির্দেশ দিলে প্রতিযোগিতার সাথে উহারা তাহা পালন করে। তিনি উযূ করিলে উযূর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভ করিবার জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। তিনি কথা বলিলে তাহারা মনযোগ সহকারে চুপচাপ উহা শুনিতে থাকে। তাঁহার সম্মানে তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। তিনি তোমাদিগকে একটি ন্যায়ানুগ ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়াছেন, তোমরা উহা গ্八হণ কর।

ইহার পর কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তোমরা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। জনতা ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিক আছে তুমি যাও। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের নিকট পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই লোকটি এমন এক সম্প্রদায়ের যাহারা কুরবানীর পশুকে শ্রুদ্ধা করে। তোমরা তাহার দিকে পশুগুলিকে হাঁকাইয়া আন ।" জনতা পশুগুলিকে তাহার দিকে হাঁকাইয়া আনিল এবং "লাব্বাইক"-এর সূর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তাহার দিকে অগ্গসর হইল:

এই দৃশ্য দ্দেখ়া লোকটি বলিল, সুবহানাল্লাহ্! এই লোকগুলিকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বাধা দেওয়া সংগত হইবে না। ফিরিয়া গিয়া লোকটি সাথীদিগকে বলিল, আমি দেখিয়াছি যে, কুরবানীর পশুগুলিকে নিশান লাগানো হইয়াছে। তাহাদিগকে আল্লাহ্র ঘর ইইতে বাবা দেওয়া আমি সংগত মনে করি না।

অতঃপর মিকরায ইব্ন হাফ্স্ নামক এক ব্যক্তি দাড়াইয়া বলিল, এইবার আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হটক। জনতার সস্ষতি পাইয়া লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্পীছিন। রাসূলূল্মাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আগগ্ভুক ব্যক্তিটির নাম মিকরায। সে একজন নাফর্নান লোক।" অতঃপর সে নবী (সা)-এর সাথে আলাপ করিতে নাগিল। ইত্যবসরে সুহাইন ইব্ন আমর আসিয়া উপস্থিত হইন।

মা'মার (র) আইয়ে (র) সূত্রে ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা (রা) বলিয়াছেন, সুহাইন ইব্ন আমর আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এইবার তোমাদের কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে।"

মামার (র) বলেন, যুহ্রী (র) তাহার হাদীসে বলিয়াছেন, সুহাইল আসিয়া বলিল, আসুন আমাদের ও আপনার মাঝে একটি চুক্তি লিথিয়া লই।

जতঃপ্র নবী কর্রীম (সা) সম্মত হইয়া আনী (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বनिनেন, "निথ, বিস্মিল্নাহির রাহমানির রাহীম।"

সুহাইন ইব্ন আমর বলিল, শপথ আল্নাহ্র! "রাহমান" কে তাহাতে আমরা জানি না। বরং অপনি পূর্ব্বের ন্যায় লিখুন, ‘তোমার নামে হে অাল্লাহ!’ মুসলমানণণ বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা "বিসমিল্লাহিন্র রাহমানির রাহীম" ব্যতীত অन্য কিছू লিখিতে রাজী নহি। নবী (সা) বলিলেেন, লিখ, "তোমার নামে হে আল্লাহ! ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চূক্তিনামা।"

সুহাইন বनিল, শপথ আল্লাহ্র! আমরা यদি জানিতম বে, আপনি আল্মাহ্র রাসূল, তাহ হইলে তো আমরা আপনাকে বায়তুল্লাহ হইতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করিতাম না। অপনি বরং ‘আদ্দুল্নাহ্র পুত্র মুহান্মদ লিখুন।"

অতঃপর রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি আল্লাহ্র শপথ কর্রিয়া বলিতেছি বে, তোমরা বিপ্ধাস কর আর না কর্ আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূন। লিখ, 'আদ্দুল্बাহ্র পুত্র মুহান্মদ।"

যूহ্রী (র) বলিয়াছেন, রাসৃনুল্মাহ্ (সা) মুশরিক্দের এই সব অপ্রীতিকর দাবী এই জন্য পৃরণ করিয়াছিনেন यে, রাসৃনুল্লাহ্ (সা)-এর বাহন বসিয়া যাওয়ার পর তিনি বनिয়াছিলেন, "यাহাতে আল্লাহ্র সম্মানিত বস্থুর মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে তাহাদের এমন ভে কোন প্রস্তাব আজ আমি গ্রহণ করিব।"

অতঃপর নবী করীীম (সা) বনিলেন, "তবে এই বৎসর আমাদিগকে বায়তুল্মাহ্ তাওয়াফ করিবার সুয্োপ দিতে হইবে।"

সুহাইন বলিন, আল্লাহ্র শপথ! তাহা হইলে আর্ববাসী বলিবে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। তবে আগামী বৎসর আপনার জন্য বায়তুল্মাহ্র দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। অতঃপর ইহা নিপিবদ্ধ করা ইইল।

অতঃপর সুহাইল বলিল, আরেকটি শর্ত এই বে, মুসলমান হইয়া আমাদের কেহ আপনার নিকট অসিিেে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

এই অদ্క̧ত শর্ত ஈনিয়া মুসলমানণণ বলিল, সুবহানাল্নাহ্! একজন মুসनমানকে कী কর্যিয়া মুশরিকদদর নিকট ফেরত দেওয়া ইইবে?

ইত্যবসরে আবূ জাদ্দাল (রা) ইবৃন আমর ইব্ন সুহাইন মক্কার নিম্নাঞ্চন হইতে বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় পা হেচচড়াইয়া আসিয়া মুসলমানদদর মাঝে উপস্থিত ইইলেন।

সুহাইল বলিল, আবূ জান্দান প্রথম ব্যক্তি যাহাকে সক্ধির শর্তানুযায়ী আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেনন, "এখনও তো সদ্ধিনামা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।" সুহাইল বলিল, তাহ হইলে আপনার সাথে আমি কখন্নে কোন সধিই করিব না। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "ঠিক আছে তবে উহা কার্यকর কর।" আবূ জান্দান বनিল, ‘হে মুসলিম সশ্প্রদায়! তোমরা আমাকে মুশরিকদ্দর নিকট ফেরত দিত্তে, অথচ তোমরা দেशিত্ছে বে, আমি কী অমানুষিক নির্যাত্নের শিকার হইয়াছি। অাল্লাহৃকে স্বীকার করার অপরাধ্ধ মুশরিকরা তাহাকে অবণ্ণীীয় কঠিন শান্তি দিয়াছিন।'

উমর (রা) বলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি রাসুলুন্নাহ্ (সা)-এর নিকট অসিয়া বनिলাম, आপনি कि সত্য নবী নন? রাসূনूল্লাহ্ (সা) বनिলেন, "शাঁ", আমি বলিলাম, আয়রা সত্য পনী নহি? রাসূনূন্নাহ্ (সা) বলিলেন, "शॉা।" আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মর ব্যাপারে হীনমন্যण প্রকাশ করিব? রাসূনूল্নাহ্ (সা) বनिালেন, "শোন আমি আল্লাহ্র রাসূন। আমি কিছুতেই আল্লাহ্র অবাধ্য হইতে পারি না। তিনি আমার সাহাय্যকারী i" আমি বলিলাম, আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই বে, আমরা আন্নাহর घরে আসিব এবং উহা যিয়ারত করিব। রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "खাঁ, किন্ুু আমি কি বनिয়াছি বে, এই বঙসরই আসিব?" आমি বলিলাম, না। অতঃপর রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিনেন, "তুমি অকদিন সেখানে যাইবে এবং উহা তাওয়াফ করিবে।"

ঊমর (রা) বনেন, অতঃপর आমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, जদূ বকর! आচ্ম উनि কি আল্नाহ্র সত্য নবী নন? বनिলেনন, হাঁ। आমি বলিলাম, আমরা কি সত্যের উপর নই? आমাদhর শজ্র্রা কি বাতিল নয়? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যা প্রকাশ করিব? आবূ বকর (রা) বলিলেন, আরে মিয়া! উনি ঢে নিঃসন্দেহে আল্লাহূর রাসূন। তিনি তাহার প্রতিপানকের অবাধ্যতা করেন না। তিনিই তাঁহার সাহাय্যকারী। সর্বাত্তকরণণ ঢাহার নির্দেশ মানিয়া চল। কসম আল্লাহ্র! তিনি সত্যের উপর প্রত্ঠিত। অমি বলিলাম, তিনি কি বলেন নাই বে, আমরা বায়তুল্লাহ্ যাইব এবং উহা তাওয়াফ কর্রিব? আবূ বকর (রা) বनिলেন, হুা, তিনি কি এই কথা বলিয়াছিলেন বে, তুমি এই

বৎসরই বায়ত্লল্gাহ্ তাওয়াফ করিবে? आমি বলিলাম, না তাহাতে, বলেন নাই। आবূ বকর (রা) বলিলেন, ‘একদিন অবশ্যই पুমি তথায় যাইবে এবং আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবে!

যুহ্রী (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন, অতঃপর আমি আমার এই ধৃষ্টতার জন্য অনুত্ধ হইয়াছি ও অনেক আমল করিয়াছি।'.

সক্ধিপর্ব সমাণ্ু হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে বনিলেন, "তোমরা উঠিয়া কুরবানী কর ও হলক কর।" বর্ণাকারী বলেন, শপথ আল্লাহ্র! এই মোষণার পর কেহই দাঁ়়াইলেন না। রাসূলূন্নাহ্ (সা) তিনবার এই খোষণা দিলেন। কিত্ু কাহারো সাড়া না পাইয়া উঠিয়া উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট নিয়া ঢাঁহকে ঘটনাটি বनिলেন। উল্মে সালামা (রা) বলিলেন, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি যাইয়া কাহারো সাথে কোন কथা না বनिয়া আপনার পফ কুরবানী করুন্ন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করুন্ন

অতঃপর রাসুলুল্মাহ্ (সা) বাহির হইলেন। কাহারো সাথে কোন কথা বলিলেন না। নিজ হাত্ কুরবাनী করিলেন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করিলেন। ইহা দেখিয়া সাহাবাগণ উঠিয়া কুরবানী করিলেন এবং একে অপরের হলক করিয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি তাহারা দুপ্চিত্তাযুক্ত অবস্থায় পরশ্পর ঝপগ়ায় নিপ্ঠ হইবার উপক্রম হইয়া গেল। অতঃপর রাসূন্নুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঈমানদার মহিনারা আগমন করিলে আল্লাহ্ ত'আলা আয়াত নাযিল করেন।


হে মু'মিনগণ! তোমাদিপের নিকট মু'মিন নারীরা দেশ ত্যাগী হইয়া आসিলো তাহাদিগকে পরীক্মা করিও। আল্লাহ্ তাহাদিগের ঈমান সম্বc্ধে সম্যক অবগত আছেন। यদি তোমরা জানিতে পার বে, তাহারা মু'মিন তবে তাহািগকে কাফ্রিরদিগের নিকট ফেরত পঠাইও না। মু’মিন নারীগণ কাফির্রদিণগে জন্য বৈধ নহে এবং কাফির্রণণ মু’মিন নারীদিগের জন্য বৈধ নঢহ। কাফির্ররা যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিনে তোমাদিগের কোন जপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকক তাহাদিগের মাহ্র দাও। তোমরা কাফির নারীদিপের সহিত দাশ্পত্য সম্পর্ক বজায় রাথিও না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) তাঁহার দুই জন মুশরিক ন্তীরক তালাক প্রদান কররিলেন। অতঃপর তাহাদিগের একজনকে মুতাবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান, অপরজনকে সাক্য়ান ইব্ন উমাইয়া বিবাহ করে।

অতঃপর রাসূনুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। কিছ্মদিন পর আবূ বাছীর (রা) नামক এক কুরাইশ মুসলমান পনায়ন কর্রিয়া রাসূলুল্লাহ् (সা)-এর নিকট आসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার অনুসপ্ধানে কুরাইশরা দুই_ ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তাহারা আসিয়া রাসূনूল্নাহ্ (সা)-কে বলিল, সক্কিচুক্তি অনুসার্ তাহাক্ে আমাদের নিকট ফেরত দিন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) আবূ বাছীর (রা)-কে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

জবূ বাছীর (রা)-কে সংগগ করিয়া তাহারা মক্কাতিমুখে রওয়ানা হইন। যুनহৃনাইফা নামক স্থানে প্ৗৗছিয়া তাহারা খেজুর আহার করিবার জন্য অবতরণ করিল। কথা প্রসংণে আবূ বাছীর (রা) তাহাদের একজনকে বলিল, তোমার তরববারীটা তো খুব চমৎকার! তখন সে উহা কোষমুও কর্রিয়া বনিন, হ্যা, এইটা খুবই চমৎকার। আমি একাধিকবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। আবূ বাছীর (রা) বলিল, দেখি তোমার ত্রবারীী। এই বলিয়া তিনি তরবারীীট হাতে লইয়া এক আघাতে তাহার ভবলীলা শেষ করিয়া দিল। অবস্থ বেপতিক দেখিয়া অপরজন প্রাণ নইয়া পলায়ন করিল। মদীনায় প্রবেশ করিয়া বরাবর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিল। রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটি ভয়ানক কিছু দেখিয়া থাকিবে।" রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর একান্ত সন্নিকটে আসিয়া লোকটি বলিল, শ|পথ আ/্লাহৃর! আমার সংপীকে হত্যা করা হইয়াছে। আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।

অতঃপর আবূ বাছীর (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূনাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার দায়িত্ব পূরণ করিয়া দিয়াছেন।। দায়িত্ট হিসাবে আপনি আমাকে তাহাদের হাতে সোপর্দ কর্রিয়া দিয়াছছন। অতঃপ্র সৌতাগ্যবশত আল্নাহ্ ত‘‘অালা আমাকে তাহাদের হাত ইইতে রুক্ণ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহার মা ধ্পংস হোক! এই লোকটি দেথিতেছ্ যুদ্ধের আध্ন প্র্জ্বলিত করিবে। যদি কেহ তাহাকে বুঝাইত।"
 আবার্রো ফিরাইয়া দিবেন। ফলে লেখান হইতে প্রস্থান কর্রিয়া তিনি সযুদ্র তীরে যাইয়া অবश্शান করিলেন।

এদিকে আবূ জান্দান (রা) সুব্যো পাইয়া মকা হইতে পলায়ন করিয়া সংগোপনে আবূ বাঘীর্রের সাথে মিলিত হয়। তখন হইতে মক্কার কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে সে অবূ বাঘীরের সাথে যোগ দিতে ওরু করিল। দেখিতে না দেখিতে তাহাদের একটি বড় দন গড়িয়া উঠিন।

সেখানে তাহারা বসিয়া রহিিল না, বরং কুাইাইশদের কোন বাণিজ্য কাফ্েলা সেই みথে শাম দেশে यাইতে লাগিলে তাহারা উহাদের পথ রোধ করিতে লাগিন। এবং নড়াই বাধাইয়া তাহাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়া ফেনিন ও তাহাদের

মান-পত্র ছ্নাইয়া লইতে লাগিন। ইহাতে মক্কার কুরাইশরা এক বিব্রতকর অবস্গার मझूथीन इए़।

উপায় না দেখিয়া তাহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে। দূত आসিয়া আল্লাহ্ ও আণ্পীয়তত সম্পর্কের দোহাই পাড়িয়া বনিল, আপনি অনুপ্রহ করিয়া আবূ বাঘীর বাহিনীকে আপনার কাছে নইয়া আসেন। আজ হইতে আমাদের কেহ আপনার নিকট জাসিনে সে নিরাপদ । তাহার ব্যাপার্র আমাদের কোন দাবী নাই।

রাসূনুল্লাহ্ (সা) তাহাদের এই আব্দেন মঞ্রুর করিলেন এবং লোক পাঠাইয়া আবূ বাছীর ও তাহার সাথীদিগকে লইয়া আসিলেন। এই প্রসংংগে আল্লাহ্ ত'আলা নিম্নেক্ত আয়াতখলি নাবিল করেন :

"তিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত কর্যিয়াছেন। মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী কর্রিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন। উহারাই তো কুফ্রী করিয়াছিন এবং নিবৃত্ত কর্রিয়াছিন তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিন কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশ্তলিকে যথাস্থানে পৌছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত यদি না সেখানে থাকিত মু’মিন পুরুষ্ষ ও মু’মিন নারী। যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাত্সারে। ফলে উহাদিগের কারণে ঢোমরা ক্ত্গ্রিস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য বে, তিনি याহাকে ইচ্ঘ নিজ অনুפ্ দান করিবেন। यদি উशারা পৃথক ইইত তাহা হইলে আমি উহাদিণের মধ্যে কাফিন্রদিগকে মর্ম্ুদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফি্ররা তাহাদিগেন অন্তরে পোষণ করিত গোা্রীয় অহমিকা।"

কাফিরদের অহমিকা এই ছিল বে, তাহারা মুহান্মদ (সা)-কে "বিসৃমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" এবং "মুহাম্মাদুর রাসূনूল্লাহ্" লিখিতে দেয় নাই এবং মুসনমানয় দিগকে বায়তুল্মাহ যিয়ারত হইতে বাধা ্রদান কর্রিয়াছ্।

ইমাম বুখারী (র) ঢাফসীর উমরাতুল হুদাইবিয়া ও হজ্জ অধ্যা<়ে মা'মার ও সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র) হইতে তাঁহারা যুহ্রী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীী অধ্যা<্xে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নর্প। তিনি বলেন, आহমদ ইবন ইসহাক সানামী (র) হাবীব ইব্ন आবূ ছাবিত (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবূ ওয়াইলের নিকট গেনাম। তিনি বলিলেন, আমরা সিফসীনে ছিনাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলিন, আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহাদিগকে আল্ধाহ্র কিতাবের দিকে আহবান করা হয়? আনী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বনিলেন, যুঁ, দেখিয়াছি। অতঃপর সুহাইন ইব্ন হ্নাইফ বলিল, তোমরা নিজদিগকক পবিত্র মনে করিও না। আমরা হোদাইবিয়া অর্ৰাৎ রাসূলুল্মাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মাব্ে বে সঞ্ধি হইয়াছিন সেদিন উপস্থিত ছিনাম। ইচ্ঘ করিলে আমরা সেদিন যুদ্ধ করিতেে পারিতাম। লেদিন উমর (রা) আসিয়া হবৃর (সা)-কে বলিলেন, আমরা কি সত্যের উপর নই? তাহারা কি বাতিন নয়? আমাদের যাহারা নিহত ইইবে তাহারা কি জান্নাতী নয়?
 বनिয়াছ।" উমর (রা) বলিলেন, তবে আমরা কেন আমাদের ধর্মেন ব্যাপারে হীনমন্যত প্রকাশ কর্রিব এবং অল্লাহ্র ঘর যিয়ারত না করিয়াই এমনিতে ফিরির়া যাইব! আল্লাহ্ তে এই ব্যাপারে আমাদের মাঝ্ে কোন ফয়সসালা দেন নাই।

অতঃপর রাসূলूন্木াহ্ (সা) বলিলেন, "হে ইব্ন খাত্তাব! আমি অবশাই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে কিহूুেই ধ্রংস করিবেন না।"

অতঃপর উমর (রা) মুখ ভার কর্রিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, आবূ বকর! আমরা কি সত্যের উপর নহি? তহারা কি বাতিল নহে?

আবূ বকর (রা) বলিলেন, "टে খাতাবের পুত্র! তিনি নিচ্য় আল্লাহ্র রাসূন। আল্মাহ্ তাজালা তাঁহাকে ফ্পংস করিবেন না। অতঃপর সূরা আল ফাত্হ নাযিন হয়।

ইমাম রুখারী (র) জন্য জায়গায়ও এই হাদীসটি উন্লেখ কর্রিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) অन্য সূত্রে आবূ ওয়াইন সুফিয়োন ইব্ন সাनाমা (র), সুহাইন ইব্ন হানাইক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে বে, সুহাইন ইব্ন হানইফ (র) বলিয়াছেন, ঢে লোক সকন! जোমরা তোমাদের মতামতকে নির্ভুন মনে করিও না। আবূ জান্দাল দিবসে आমি উপস্থিত ছিনাম। রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কর্রিবার শক্তি यদি আমার থাকিত তাহা হইলে সেদিন অবশ্যই আমি উহা পরিবর্তন করিতাম।

जन্য বর্ণনায় আছছ বে, সূরা আল ফাত্ছ অবতীর্ণ হওয়ার পর হূবূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া তাহাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া ওনাইলেন। ইমাম আহমদ
(র) ...আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, কুরাইশগণ নবী করীম (সা)-এর সাথে সন্ধি কর্রিবার সিদ্ধাত্ত নিল। তাহদিগের মধ্যে সুহাইন ইব্ন আমরও উপস্থিত ছিন। নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে বলিলেনন, "লিখ, বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম।" অতঃপর সুহাইল বলিল, ‘বিসমিল্gাহির রাহমূমানির রাহীম’ কি তাহাতো আমরা জানি না। আপনি বরং নিখুন, ‘তোমার নামে হে আল্ধাহ্!’ অতঃপর রাসূলूলूাহ্ (সা) বলিলেন," লিখ, আল্লাহ্র রাসূন মুহাম্মদের পক্ম হইতে।" সুহাইল বলিল, আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম বে, আপনি অাল্লাহ্র রাসূল। তাহা হইলে আমরা আপনার বিরোধিত করিতাম না। আপনি বরংং আপনার নিজের নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন। অতঃপর রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "লিখ, আাদ্দুল্মাহ্র পুত্র মুহাম্মদ ইইতে "

তাহারা নবী করীম (সা)-কে এই শর্ত দিল ভে, আপনার অনুসারীদ্দেকে আমাদের নিকট আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে আপনার নিকট ফেরত দিব না। কিন্ুু আমাদের কেহ আপনার নিকট চলিয়া গেনে তাহাকে আমাদের নিকট ফের্ত দিতে হইবে। অতঃপর আनो (রা) বলিলেন, ‘ইয়া রাসূনাল্ধাহ্! ইহাও কি লিপিবদ্ধ করিব?’ রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिলেন, "永, আমাদের কেহ তাহাদর নিকট চলিয়া গেলে আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন।" ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন।

ইমাম আহমদ (র).... অদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আদুল্নাহ ইব্ন জাব্বাস (রা) বলেন, খারিজীরা ঘখন বাহির হইয়া পৃথক হইয়া যায় তখन আমি তাহাদিগকক বলিলাম, রাসূলুলুাহ্ (সা) হ্দাইবিয়ার দিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সাথে সক্ধি কর্রিয়াছেন। তখন তিনি আनী (রা)-কে বলিলেন, "হে আলী! লিখ, "ইহা আাল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্কিনামা।" মুশরিকগণ বলিল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতম, তাহা হইলে তো आপনার সাথে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না। অতঃপর রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আनী! উহা মুছি়িা ফেন। হে আল্লাহ্! তুমি তো জান বে আমি আল্ধাহ্, রাসূল। আनी! উহা মুছিয়া ফেন এবং লিখ, ইशা আাদ্লুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদদর স্বাক্ষরিত চूক্তিনামা।" শপথ আল্লাহ্র! आল্লাহ্র রাসূল (সা) আनী (রা) হইঢে ল্রেষ্ঠতম। ইহা সত্তৃও তিনি जাহার হাতে নিজের নাম কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্ুু ইহাতে নবুওতের দফতর হইতে তাহার নাম মুছ্যিয়া যায় নাই। তোমরা কি ইহা হইতে বাহির ইইয়াছ? তাহারা বলিন, হ্যাঁ।

ইমাম आবূ দাউদ (র) ইকরিমা ইব্ন आম্মার ইয়ামানী (র) হইতে অনুর্রপ এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্মাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হ্দাইবিয়ার দিন হ্যূর (সা) সত্তরটি উট

কুরানী করেন। উহাতে আবূ জাহৃলের একটি উটও ছিন। আল্লাহ্র ঘর হইতে অবরুছ্ধ इওয়ার পর উহারা এমনভরেব্র ক্রন্দন করিয়াছিন যেমন ক্রন্দন করে কাহারো বেকে দুগ্ধ পোষ্য শিি্টেে বিচ্ছ্নি করিলে।

## 




##  <br> 

२৭. নিষ্যয়ই आল্লাহ ঢাঁহার রাসৃলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত কর্নিয়াছ্ন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মস্জিদूল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদদ- কেহ কেহ মন্তক মুध্তি করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। ঢোমাদিগের কোন ভয় थाকিবে না। जাল্লাহ জানেন याহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিनि তোমািগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।
২৮. তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ नির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ কর্রিয়াছেন, অপর সমষ্ঠ দীনের উপর্র ইহাকে জয়য়ক্ত কর্রিবার জন্য। সাষ্ষী হিসাবে আল্লাহৃই यथেষ।

তাফসীর ঃ এক রাতে রাসূলুল্নাহ্ (সা) স্বপ্নে দেখিলেন বে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং আল্নাহ্র ঘর তাওয়াফ করিয়াছেন। তিনি সাহাবাগণকে এই স্বপ্ন সম্পক্কে অবহিত করিলেন। তথন তিনি ছিলেন মদীনায়। অতঃপর হুদাইবিয়ার দিন
 জন্মেছিন यে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) সক্কি সপ্পর্কিত ঘটনা সংঘण্তি হইন এবং আগামী বৎসর आবার জসিবে বনিয়া এই বৎসর ফিরিয়া যাইতে হইন, তখন কোন কোন সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ঢো বলিয়াই বসিলেন, ভে, ‘ইয়া রাসূনাল্লাহ! জাপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই বে, আমরা বায়ুুন্নায় যাইব এবং উश্ जওয়াফ করিব?'
 তথায় যাইবে? উমর (রা) বলিলেন, না, তাহা তো বলেন নাই। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং আল্gাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবে। হযরত

আবূ বকরু সিদ্দীক (রা)-ও ঠিক একই উত্তর দিয়াছিলেন। আর এই প্রসংংগই আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

"निশ্চয় আল্লাহ্ ঢাঁহার রাসৃলেের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে।"

আয়াতে إِنْ شَاءً اللَّهُ "यদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন" নিশয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

أمـنْنْ নিরাপদে। অর্থাৎ यখন তোমরা মক্কায় প্রবেশ করিবে তখন তোমরা নিরাপদ থাকিবে, তোমাদের কোন শংকা বা ভয় থাকিবে না।
 কেহ কেশ কর্তন করিবে।"

আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তোমরা মস্তকের কেশ মুপ্তিত্: কিংবা কেশ কর্তিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিবে। বরং মক্কা প্রবেশের পর দ্বিতীয় পর্য়ায়ে তোমাদের কেহ মাথার চুল মুঞ্ডন করিবে আর কেহ কাটিয়া ছোট করিবে। বস্তুত কতিপয় লোকে মাথার কেশ মুঞ্ত্ করিয়াছিল আর কতিপয় কেশ কর্তন করিয়াছিল।

সহীহ্দ্যয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছ্নে, আল্লাহ্ মস্তক মুঙুনকারীদিগকে রহম করুন। উপস্থিত জনতা বলিল, আর কর্তনকারীকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্মাহ্ মুঞ্ডকারীকে রহম করুন। জনতা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর কর্তনকারীকে? রাসূলুল্ধাহ্ (সা) আবার্রো বলিলেন, আল্নাহ্ মুণुনকারীকে রহম করুন। অতঃপর জনতা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আর কর্তনকারীকে? তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বলিলেন, এবং কর্তনকারীকে (আল্লাহ্র রহম করুন্ন)।

## لَتَخَافُنُنْ "তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না।"

অর্থগত দিক থেকে তোমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করিবে এবং নগরীতে নিরাপদে অবস্থান করিবে। তখন কাহারো কোন ভয় থাকিবে না। ইহা সপ্তম হিজরীর উমরাতুল্ কাযার ঘটনা। কারণ নবী করীম (সা) হুদাইবিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যিলহজ্জ ও মুহাররম এই দুই মাস মদীনায় অবস্থান করিয়া সফর মাসে খায়বার অভিযানে রঁওয়ানা হন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে খায়বারের কিয়দাংশ জোরপূর্বক আপোষে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বিপুল খর্জুর বৃক্ষ ও অপরিসীম শস্য ফসলাদি সমৃদ্ধ অঞ্চল খায়বার। মহানবী (সা) কেবলমাত্র হুদাইবিয়ায় অংশগ্খহণকারী সাহাবীদিগের মাঝে উহ্হা বণ্টন করিয়া দেন।

এবং তথাকার ইয়াহদীদিগগের উপর উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িতৃতার অর্পণ করেন। বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হয়। খায়বার অভিযানে আহলে হুদাইবিয়া ব্যতীত ও্বুমার্র হাবশা থেকে প্রত্যাগত জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দ এবং আবূ মূসা আxঅারী (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দই অংশগ্যহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেইই অনুপস্থিত হিলেন না। ইব্ন যায়দের মতে আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারশাহ (রা) অংশ গ্রণ কর্রেন নাই।

খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা মদীনায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর সণ্তম হিজরীর
 উদ্দেশ্যে মক্কাতিমুখে রওয়ানা হন। যুনহহনাইফা নামক স্থানে আসিয়া তিনি ইহরাম বাঁধধে। কোরবানীর পশ সাথে করিয়াই নইয়া আসেন। উহাদের সংখ্যা ছিল ষাটি উট; মতান্তরে সত্তরটি উট।

অতঃপর তিনি তানবিয়া পাঠ করিলেন। সাথ্থ সাথে সাহাবাগণও লাব্বাইক-এর সুর মূর্ঘনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া সমুখ পানে অগ্থসর হইতে নাগিলেন।

মাররুয্য যাহরান নামক স্शানের নিকট পৌছিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) মুহাম্ ই ইব্ন সাनামা (রা)-কে অশশ্ব ও অম্র্রসহ অপ্গে প্রেরণ করেন। সুশরিকরা তাহাকে দেখিয়া यারপর নাই সন্তশ্ত হইয়া পড়িন এবং ধারণা করিল বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) দশ বছর মেয়াদী যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাহারা आসিয়া মক্কার অন্যদেরকে সংবাদ দিন। অপরদিকে রাসূনুল্নাহ্ (সা) মাররুয় यাহরানে আসিয়া অবস্থান কর্রিলেন। তখন তিনি তীর কামান ও ধনুক সহ যাবতীয় অন্ত্র-শশ্ত্র ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়া মক্কার শর্তননুযায়ী কোষবদ্ধ তরনবারী সংণগ লইয়া মক্কার উল্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কিম্দূদ্র জथ্রসর হইবার পর পথিমধ্যে কুরাইশ কর্তৃক প্রেরিত মিকরায ইব্ন হাফস आসিয়া বনিন, মুহাশ্মদ! আপনি চুক্তি ভ কর্রিবেন তাহাতে আমরা পূর্বে বুঝি নাই। রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলন, কি হলো? মিকরায বলিল, आপনি ঢ़ীর ধনুক ও বিভিন্ন অন্ত্র লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, आমি ঢো ঐওণি ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়াছি। মিকর্যায বলিল, তাহা হইলে आপনি অभীকার পালন কর্য়াছাছন।

নবী করীম (সা)-কে আসিতে দেখিয়া কুরাইশদের শীর্ষস্থনীয় ব্যক্তিবর্গ ক্ষোভদুঃてখ মক্লা হইতে বাহির হইয়া গেল। যেন তাহাদের মহানবী (সা) ও তাঁহার সাথীদের মুথ দেথিতে না হয়। অन্যান্য নারীী-পুরুম ও শিఆ-কিশোররা মহানবী (সা) ও তাঁার সাহাবীদিগকে এক নজর দেখিবার জন্য ঘরে কেহ বা রান্তায় বসিয়া অপেক্না করিতে नाগिन।

মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করিনেন। সাহাবীপণ তাঁহার সম্মুখে তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে অগ্গস হইতে নাগিনেন। নবী করীম (সা) তখন কাসওয়া নামক সেই

উষ্ট্রীতে আরোহী ছিলেন, হুদাইবিয়ার দিন যাহাতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। আব্দুল্নাহ্ ইব্ন রাওয়াহা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া সম্মুখে ছাঁটিতেছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ


অর্থাৎ ‘সেই সত্তার নামে এই অভিযান যাঁহার ধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা) যাঁহার রাসূল। ওহে কাফির গোষ্ঠী! তোমরা আল্নাহৃর রাসূল্লের পথ ছাড়িয়া দাও। আজ আমরা তোমাদিগকে চরম শিক্ষা দিব। এমন আঘাত করিব যাহা মাথা হইতে তোমাদের খুলি বিচ্ছ্নিন্ন করিয়া দিবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে। যে আল্নাহৃর পথে জীবন দান করে সেই ধন্য। প্রভু হে! তোমার রাসূলের আহাননে আমি তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) ... আব্দুল্মাহ ইব্ন আবূ বকর ইবৃ্ন হায়স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্মাহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন হায়স (রা) বলেন, উমরাতুল কাযার জন্য রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আদ্দুল্মাহ ইব্ন রাওয়াহা তখন রাসূলুল্লাহ् (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধারণ করিয়া গাইতেছিলেন ঃ


হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা তাঁহার পথ ছাড়িয়া দাও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্র রাসূলের মধ্বেই সমুদয় কল্যাণ নিহিত। প্রভু হে! আমি তাঁহার কথায় ঈমান আনিয়াছি। তোমাদের উপর আমরা এমন আঘাত হানিব যাহাতে তোমাদের মাথা হইতে খুলি উড়িয়া যাইবে এবং বন্ধু তাহার বন্ধুকে হারাইয়া ফেলিবে।

আক্দুর রায়্যাক (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, উমরাতুল কাযায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করিবার সময় আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ঢাঁহার সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন। আরেক বর্ণনায় আছে বে, তিনি উষ্ধ্রীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন :


অর্থাৎ ‘ఆহে কাফিরের দল! তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ্ কুর্রআনে বনিয়াছেন, লে ব্যক্তিই ধন্য আল্লাহর্র পথথ যাহার জীবন উৎসর্গীত হইয়াছে। প্রভু হে! তাঁহার আহানে আমি ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাহারই নির্দেশে ও ইংগিতে তোমদিগকে হত্যা করিয়াছি। আজ আমরা তোমদের ঊপর এমন আঘাত করিব যাহাত তোমাদের মাথার খুলি বিচ্ছ্নি হইয়া যাইবে এবং বন্ধু বক্গুর পরিচয় হারাইয়া কেनিবে।

ইমাম आহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররক্য়্যাহরানে পৌছার পর সাহাবাগণ ఆনিতে পাইলেন, কুরাইশরা বলাবলি করিত্তে বে, মুসলমানর়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্মক্ষ্যত হারাইয়া ফেনিয়াছে। সাহাবাগণ বলিলেন, "ইয়া রাসূলাল্ধাহৃ! আমরা যদি আমদের কিছ্ প* জবাহ্ করিয়া উহা আহার করি তাহা হইলে আগামী দিন তেজোদীভ অবব্থায় অমরা মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিব।’

রাসূলूল্াহ্ (সা) বলিলেন, না উহা করিও না বরূং তোমাদের সমুদয় পাথথয় একত্রিত কর্রিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহারা উহা করিন এবং সকনেে উহা হইতে আহার করিল এবং বরকত লাভ করিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ থলিয়া পুর্রিয়া नইन।

অতঃপর রাসূনুল্নাহ্ (সা) সমুথ্ে অপ্রসর হইয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তখন কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের নিকট বসিয়া রহিন। মসৃজিদে প্রবেশ করিয়া নিজের চাদরটি বিছাইয়া তিনি cইইয়া পড়িলেন। অতঃপর বনিলেন, ক্রুাইশরা যেন আজ তোমাদের মধ্যে দুর্বলত দেখিতে না পায়।

অতঃপর রাসূলূল্নাহ্ (সা) রুকনে আসওয়াদ চুমু খাইয়া রমযসহ তাওয়াফ করিলেন। রুকন্ন ইয়ামনী হইতে আড়াল ইইয়া তিনি রুকনে আসওয়াদরর দিকে शাঁটিয়া গেলেন। কুরাইশরা বলিল, তোমরা হাট্যিয়া চলিতে সত্তুষ্ট হও নাই। তোমরা হরিণের ন্যায় তাওয়াফ করিত্ছে। এইডাবে তিনি কয়়কবার তাওয়াফ করেন। অবশেশে উহা সুন্নতে র্রপান্তরিত হয়।

আবূ তোফায়ল (র) বলেন, ইবৃন আব্বাস (রা) আমাকে বলিয়াছেন বে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে উহা কর্রিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্যিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)ও সাহাবাপণ যখন মক্কায় গমন করেন তখন তাঁহারা মদীনার জ্বরে খুবই দুর্বল ছিলেন। মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিন লে, তোমাদের নিকট এমন একটি সশ্প্রদায় আগমন করিতেছে ইয়াসরিব তথা মদীনার জ্র তাহাদিগকে দুর্রন করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাতে তাহারা খুবই দুর্ভোগ পোহাইতেছে। কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের এক পার্কে বসিয়া পড়িন। এদিকে আল্ধাহ্ ত'অালা নবী (সা)-কে মুশরিকদের মন্তব্য সম্পক্কে অবহিত করেন। তাই তিনি সাহাবাদিগকে নির্দেশ দিলেন, বেন তাহারা তিনবার রাম্ল করে; যাহাতে মুশরিকরা তাহাদের লৌর্য-বীর্य দেখিতে পায়। ফলে মুসनমানগণ তিনবার রমন করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্ধাহ্ (সা) তাহাদিগকে দুই বুকনের মাঝেে এমনভাবে হাঁটিবার জন্য নির্দেশ দেন যেন মুশরিকরা তাহাদিগক্ দেথিতে না পায়। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে সাত চক্কর রামূন পূর্ণ করিতে এইজন্য নিষেব করিয়াছেন যেন তাহাদ্র কষ্ধ না হয়। এই দৃশ্য দেথিয়া সুশরিকর্রা বनাবनि করিতে নাগিন «ে, তোমরা কি ইशাদের সম্পর্কেই ধারণা করিয়াছিলে যে, জ্র তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে? ইহারা ঢো অমুক অমুকের চেয়েও বীর্যবান। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্দ্বয়ে হাশ্মাদ ইব্ন যায়দ (র) ইইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে আছে বে, নবী (সা) হুদাইবিয়ার পরবর্তী বছর যিলকদ মাসের চতুর্থ जারিখ যখ্র উমরাহ্ পালন করিতে মক্কায় आসিলেন, তখন মুশ্রিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি দল আগমন করিতেছে, ইয়াসরিব তথা মদীনার জ্বর যাহাদিগকে দুর্বন করিয়া দিয়াছে। ఆনিয়া নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে তিনবার রামৃল করিবার নির্দেশ দিলেন। পৃর্ণ সাতবার রামৃন করিবার নির্দেশ এইজন্য দেন নাই ব্যে তাহাদের কষ্ঠ না হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাশ্মাদ ইব্ন সালামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আর্রা বৃদ্ধি করিয়া বলিয়াছেন। ইবৃন জব্বাস (রা) বলেন, হ্দাইবিয়ার পরবর্তী বৎসর মকায় গমন করিয়া হহৃূর (সা) বলিলেন, তোমরা রাম্ল কর। যেন মুশ্রিকরা সাহাবাদের শক্তি দেথিতে পায়। মুশরিকরা তখন কাইনুকার দিক হইতে আসিতেছিল। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
‘করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ ও স্মাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়াছেন, যেন মুশুরিকরা তাঁহার শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়।

ইমাম বুখারী (র) আরো বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, আনী ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন উমরাহ্ করিতে গেলেন, তখন আমরা তাঁহাকে মুশ্রিক যুবকদের থেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উত্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল। ইমাম বুখারী (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) আরে বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাফি (র) .... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাজিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কুরাইশরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। তাই তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানেই পশ কুরবানী করিলেন, মাথা মুজ্তিত করিলেন এবং সর্বশেষে মুশ্রিকদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করিলেন যে, তিনি পরবর্তী বৎসর আসিয়া নিরাপদে উমরাহ পালন করিবেন, কিন্তু কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তিনি সংগে আনিতে পারিবেন না।

পরবর্তী বৎসর তিনি চুক্তি অনুযায়ী উমরাহ্ পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তিনদিন অবস্থান করিবার পর মুশরিকরা তাঁহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলে তিনি চলিয়া যান। এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও আছে। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, উবাইদুল্নাহ ইব্ন মূসা (র) .... বারা (রা) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) যিলকদ মাসে উমরাহ করিবার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর পরবর্তী বৎসর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন এই শর্তে তাহাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধিপত্রে লিখা হইয়াছিল যে, ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহামদের স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা। মুশ্রিকরা বলিল, আমরা তো ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা यদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া বিশ্ধাস করিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না। আপনি বরং মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্নাহ্ লিখুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল এবং আব্দুল্নাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, রাসূলুল্নাহ্ শব্দটি মুছিয়া ফেল। আলী (রা) বলিলেন, না, আল্লাহৃর শপথ! আমি উহা মুছিতে পারিব না। পরিশেষে রাসূলুল্নাহ্ (সা) নিজেই লিখিলেন, (তিনি ভালো লিখিতে পারিতেন না) ইহা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্নাহ্র স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। এই মর্মে বে, তিনি কোষমুক্ত তরবারী ব্যতীত কোন অস্ত্র লইয়া

মক্কায় প্রবেশ করিবেন না। মক্কার কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে সাথে নিবেন না এবং ঢাঁহার সাথীদ̆র কেছ মক্কায় অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে তিনি বারণ করিবেন না।

পর বছর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তিন দিনের শেয়াদ শেষ হইয়া গেন তখন কুরাইশরা আসিয়া আनী (রা)-এর নিকট বলিল, আপনার সাথীদের বলুন, যেন তিনি অবিলস্বে মক্কা ত্যাগ করেন। চুক্তি অনুসারে মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।
 কন্যা চাচ! চচচ! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহার অনুসরণ করিল। आনী (রা) তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, এই নাও তোমার চাচাতো বোন। ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন। এইভরে তাহাকে নইয়া হযরতত আলী যায়দ ও হযরত জাফর (রা)-এর মাঝ্েে বাক-বিত্ণ ওরু হইল। আनी (রা) বনनिলেন, আমিই.তাহাকে আনিয়াছি এবং সে আমার চাচাতে বোন। জাফর (রা) বলিলেন, সে আমার চাচাতো বোন এবং তাহার খালা আমার শ্ত্রী। যায়দ (রা) বলিলেন, সে আমার ভতিজী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বিতর্কের সমাধান এইजাবে করিলেন, মেয়েটিকে তাহার খালার হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বনিলেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার। জাফর (রা)-কে বলিলেন, আকৃতি ও প্রকৃত্তিতে তুমি আমার তুল্য। যায়দ (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার ভাই এবং আমার মাওলা।

आनी (রা) বनিলেন, আপনি হামযা তনয়াকে বিবাহ করিবেন? রাসূনूল্ধাহ্ (সা) বनिলেন, সে তো আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতৃকন্যা। এই হাদীসটি কেবল বুখারী (র) বর্ণনা করেন।

"আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।"

অর্থাৎ হুদাইবিয়ার বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়া তোমাদের ফিরিয়া যাওয়ায় বে কन্যাণ ও উপকারিত নিহিত ছিন আল্লাহ্ তাহা জানিতেন, তোমরা জানিতে না। এবং র্যাসূল (সা)-এর স্বপ্নের তিত্তিতে তোমাদিগকে মক্কা প্রবেশের বে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল্ তাহার পরিবর্তে তোমাদিগকে একটি সদ্য বিজয় দান করা ছইন। উহা হইল তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শক্র পক্ষ মুশরিকদের মাবো স্বাক্ষরিত সক্ধি।

অতঃপ্র আল্মাহ্ ত'অালা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে ঢাঁহার শক্রু পক্ষ এবং তাবৎ বিশ্ববাসীর উপর বিজয় দান করিবার ব্যাপারে মু’মিনদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া
 निर्দেশ ও সত্য দীনगহ প্রেরণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'অানা ঢাঁহার রাসূল (সা)-কে হিতকর বিদ্যা ও সৎকর্ম সহ দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা এই জন্য করা হইল বে, শরীীয়ত দুই ভাগে বিত্ত। ইলম বা বিদ্যা ও আমল। ইনমম শরয়ী বিষ্দ্ট ও নির্ভুন আর আমলে শরয়ী প্রহণব্যো্য বা মকবুল। অতএব শরীয়তের খবরসমূহ সত্য বলিয়া বিব্বেচিত এবং जाহার নির্দেশাবनী ন্যায়সংগত।
' অর্থাৎ আরব-অনার্ব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশশষে তাবৎ বিশ্থের সকল ধর্ম বিপ্ধাসীদের উপর জয়শুক্ত করিবার জ়ন্য আল্লাহ্ রাসুনুল্নাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) ভে আন্নাহুর রাসূল এবং আল্লাহ্ ঢাঁহার সাহায্যকারী এই ব্যাপারে সাঙ্ষী হিসাবে আল্লাহইই যথেষ। আাল্লাহ্ সর্বষ্ঞ।






২৯. মুহাশ্মদ অাল্লাহর রাসূল; ঢাঁহার সহচরগণ কাফিরদিণের্র প্রতি কঠোর এবং निজদিগের মধ্যে পরুপ্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; জাল্লাহর অনুগ্থহ ও সভ্ভুটি কামনায় তুমি তাহাদিগকক রুকু ও সিজদায় অবনত দেথিবে। ঢাহাদিতেন

মুখমজনে সিজদার চিছ্ থাক্বিবে। ঢাওরাতে তাহাদিগের বর্ণনা এইক্রপই এবং ইণ্জিলেও। ঢাহাদিগের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, यাহা হইতে নির্গত হয় কিশনয়। অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভবে, যাহা চাবীর জন্য আনন্দায়ক। এইভাবে আল্লাহ মুমিনদিগের সমৃদ্ধি ঘারা কাফির্রদিতের অন্তর্জ্যানা সৃষ্টি করেন। याহারা ঈমান আনে ও সeকর্ম করে আল্লাহ তাহাদিগকে প্রত্র্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরকার্রে।

তাফসীী : মুহাশ্মদ (সা) সশ্পর্কে আল্ধাহ্ ত'जলা এই সংবাদ দিত্তেন বে, তিনি
 'মুহাম্মদ আল্নাহ্র রাসৃন।'



অতঃপর আল্নাহ্ ত'অানা সাহাবায়़ কিরাম (রা)-এর প্রশংসা করিয়া বলিত্ছেন :



বেমন আল্লাহ্ ত'আলা অন্ত্র বলিয়াছেন :


الْكَافِريِـنْ-
‘আল্ধাহ্ এমন এক সম্প্রদায়কে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি তানবাসিবেন, যাহারা তাঁহাকে ভানবাসিবে, তাহারা মুমিনদিদের প্রতি কোমল ও কাফিরদিগের প্রতি কঠ্ঠার হইবে!

ইহাই মুমিনদের পরিচয় বে, जাহারা কাফিরদদর প্রতি হইবে কঠোর-পাষাণ আর মুমিনদের প্রতি হইবে স্নেহ-কোমন-দয়ার্দ ও সহানুতৃতিশীল। কাফিরূদের সম্মুখে হইবে ফ্মীপ্ত ৫ কঠোর আর ঈমানদার ভাইয়ের নিকট হইরে হাসিমুখ ও প্রফুল্ন। বেমন অল্লাহ্, ত'আলা বলিয়াছেন :

‘হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের যাহারা তোমারদের মোকাবেলায় আরি তোমরা তাহাদের সাথে লড়াই কর, তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায় ।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু’মিনদিগের পারস্পারিক প্রীতি-ভালবাসা ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত হইল একটি দেহের ন্যায় "একটি অংগ অসুস্থ হইলে সারা দেহেই অনিদ্রা ও ইবান কাছীর ১০ম భজজ-89

জ্রের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।" তিনি আরো বলিয়াছেন, এক মু’মিন অন্য এক মু’মিনের সম্পর্ক হইল প্রাচীরের ন্যায়। একে অপরকে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি দুই হাতের অঙ্গুলী একটির ভিতরে অপরটি প্রবেশ করাইয়া দেখাইয়া দেন।

এই হাদীস দুইটি সহীহ গ্রন্থে রহিয়াছে।

‘আল্লাহ্র অনুগ্পহ ও সন্তুট্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে।'

সাহাবাদের বর্ণনায় আল্লাহ্ ত'আলা অধিক আমল ও অধিক সালাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সালাতই সর্বোত্তম আমল। অতঃপর সালাতের মধ্যে ইখলাসের ও আল্লাহ্র নিকট ইহার উপযুক্ত প্রতিদান কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জান্নাত इইল তাহাদের প্রত্দিন যাহাতে আল্নাহ্ তা‘আলার অপরিসীম অনুগ্রহ তথা জীবিকার স্বচ্ছলতা ও আল্লাহৃর সন্ত্ৰি্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্র সন্ত্টি লিভই সবচেয়ে উত্তম। যেমন

 'তাহাদিগের মুখমণ্তে সিজদার চিহ্ থাকিবে।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে সুন্দর চিহ্ থাকিবে।

মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলিয়াছেন, মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ থাকার অর্থ হইল বিনয় ও নয্রতা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
 চিহ্হ थাকিবে" এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ণলে বিনয় ও ন্রততার ছাপ পরিলক্ষিত হইবে। মনসূর (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমি তো মনে করিতাম যে, উহা মুখমণ্ডলের চিহ্ যাহা সালাম আদায় করিলে দেখা দিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, অনেক সময় ঐ দাগটি এমন লোকের দুই চোখের মাঝেও হইয়া থাকে যাহার হ্,দয় ফিরআউনের চেয়েও পাষাণ।

সুদ্ণী (র) বলিয়াছেন, সালাত তাহাদের মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেয়।
কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে দিন্রে বেলা তাহার মুখমণ্জল সুন্দর হইয়া যাইবে। ইব্ন মাজাহ (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "রাত্রিকালে বে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে, দিবাকালে তাহার মুখমণ্ডল সুদর্শন দ্খো যাইবে।" বিখ্দ্ধ মত হইল যে, ইহা "মাওকূফ" হাদীস।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সeকর্ম দারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়, মুখমঙলের ঔজ্জুল্য বৃদ্ধি পায়, জীবিকায় স্বচ্ছনত বৃদ্ধি পায় ও মানুষ্যে অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

আমীরুু মু’মিনীন উসমান (রা) বলিয়াছেন, ‘কেহ গোপ্নে কোন ইবাদত করিলে আল্লাহ্ ত'অানা তাহার মুখমণ্তে ও তাষয় উহা প্রকাশ করিয়া দেন।’

মোটকথা মনের গোপন বস্থু এক সময় ঢেহারায় প্রকাশ হইয়া যায়। অতঃপর ঈমানদারের গোপন কর্ম যখন একনিষ্ঠভবে বিখদ্ধর্রপপ আল্নাহ্রররই জন্য হয়, তখন আল্লাহ্ তাহার বাহিরটাকে মননষষের সামনে সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করিয়া দেন। এই প্রসংণগ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন বে, ‘‘্যে ব্যক্তি তাহার ভিতরটাকে সংশোধিত করিবে. আল্লাহ্ ত'আলা তাহার বাহিরিটাকে সংশোধন করিয়া দিবেন।'

आবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... छুनूূ ইবৃন সুফিয়ান বাयাनী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জুন্দব ইব্ন সুফিয়ান বাযানী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "কেহ মনোমধ্যে কোন কিছু গোপন করিলে আল্ধাহ্ ত‘অালা তাহাকে উহার চাদর পরাইয়া দেন। ভালো হইনে ভাল, মন্দ হইলে মন্দ।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যদি কোন জড় পাথরের মধ্যেও ইবাদত করে যাহার কোন দর্জজ-জানানা বা ছ্দ্রি নাই, তবুও তাহার আমন মনুষ্রের সমুথে আম্মপ্রকাশ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন आব্বাস (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন आব্dাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "সৎ কর্ম, সৎ চাল-চनন ও মিথ্যাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।" ইমাম আবূ দাউদ (র) আাদ্মুল্মাহ্ ইবৃন মুহান্মদ নুফায়नী (র)-এর সূడ্রে যুহাইর হইতে উক্ত সনদদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াহ্ন।

সাহাবা<্য কিরাম (রা)-এর নিয়ত ছিল খাঁtি, নির্ভেজাল, তাহাদের আমল ছিল. মার্জিত ও রুচিশিী। বে কেহ তাহাদের চাল-চনন ও কর্মপদ্ধতি দেথিত, তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

ইমাম সানিক (র) বলিয়াছেন, বে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) শাম বিজয় করিয়াছিলেন তাহাদিগকে যখন তথাকার নাসারাগণ দেখিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্নাহ্র শপথ! ইহারা আমাদের হাওয়ারীদের চেয়ে অনেক ভাল। বস্তুত তাহারা
 আখ্যায়িত করা ইইয়াছে আর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত ইইল সাহাবায়ে কিরাম (রা)। आসমানী কিতাবসমূহ্থ আল্লাহ্ তাআালা ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।
 "তাওরাতে তাহাদিগের দৃষ্টাত্ত রহহিয়াহে এবং ইজ্জিনেও।"
"তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগ্গাছ যাহা, হইতে কিশলয় নির্গত হয়। অতঃপর উহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাত্তের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।"

অর্থাৎ আল্মাহ্ তাআলা বলিতেছেন যে, রাসূলের সহচরদের দৃষ্টন্ত হইল এই যে, তাহারা একটি চারাগাছের ন্যায় যাহার থেকে লতা-পাতা বাহির হয়। অতঃপর উহা শক্ত পুষ্ট ও লন্বা হয়, পরে কাজের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ডাবে। অনুরূপভাবে সাহাবাগণ দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদে-তাপদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন। যেমন তাহারা রাসূল (সা)-এর সাথে চারাগাছের লতা-পাতার ন্যায়।

এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফিযী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের সাথে বিদ্বেষ রাঁখ তাহারা কাফির। কেননা ইহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেমভাব পোষণ করে আর যাহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে এই আয়াতের ভিভ্তিতে তাহারা কাফির। একদল আলিমও এই ব্যাপারে তাঁহার সংণে একমত পোষণ করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের শ্রেষ্ঠত্ ও তাহাদের সমালোচনা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে অনেক হাদীস রহিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র সন্ত্রিষ্টিই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।"

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন থে, তিনি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং অফুরন্ত পুরস্কার ও উত্তম জীবিকা দান করিবেন। আল্লাহ্র প্রত্রিত্রুতি হক ও সত্য উহা কখনো লংঘিত কিংবা পরিবর্তিত হয় না। উপরন্তু যাহারা সাহাবায়ে কিরামের পদাংক অনুসরণ করিবে তাহাকেও অনুর্মপ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ দান করা হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ প্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে গালি দিও না। যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিলেও তাহাদের এক মুদ কিংবা তাহার অর্ধ্ধক ব্যয় করিবার সমতুল্য সওয়াব পাইবে না।"

# সূরা হুজুরাত <br> ১৮ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে






১. रহ মু’মিনগপ! আन्न्ञार্, ও ঢাঁহার রাসূনের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী ふইও না এবং আল্লাহ্তকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।
২. হে মু’মিনগণ! তোমরা নবীর কঠ্ঠস্বরের উপর नিজদিগের কর্ঠস্বর উঁচ করিও না এবং निজদিগের মব্য যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বন ঢাঁহার সহিত সেইর্গ

উচम্বরে কথ্া বনিও না; কারণ ইহাতে ঢোমাদিগের কর্ম নিফ্ণ হই হইয়া যাইবে তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে।
৩. যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সমুথ্ নিজদিগের কণ্ঠস্বর নীছू করে আল্লাহ্ তাহাদিগের অন্তরকে ঢাকওয়ার জন্য পরিশ্শেধিত কর্য়য়াছেন। তাহাদিগেন জন্য রহহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরক্কার।

ঢাফসীর ঃ এই কয়টি আয়াতে আল্লাহ্পাক তাহার বান্দাদিগকে সম্মান ও মর্যাদার সহিত রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সক্গে আচরণ কর্রিবার আদব শিক্ষা দিয়া বনেন :
 বাড়িবার ঢেষ্টা করিও না। বরং সকল ক্ষেত্রেই তোমরা তাঁহার অনুগমন করিয়া চল।

এই শরয়ী আদবের ব্যাপকতায় হযরত মুআাय (রা)-এর সেই হাদীসও অত্তর্ভুক্ত। যাহাতে আছে বে, গতর্নররূপে ইয়ামান প্রেরণণে সময় রাসূনুন্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্sাসা কর্রিয়াছিলেন, লেখান্ গিয়া তুমি কে小্ আইনে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে? বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাব তথা কুর্রানের আইনে। জিজ্ঞাসা করিলেন, यদি কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে না পাও তাহলে? বলিपেন, তাহলে আল্মাহ্র রাসূল (সা)-এর সুন্নত দ্ঘারা শাসন করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন, यদি তাহাত৩ও না পাও? বলিলেন, তাহা হইলে আমি নিজ্র ইজতিহাদ করিয়া সিদ্ধান্ত নিব। ঈনিয়া রাসূলুল্ধাহ্ (সা) তাঁহার বুকে হাত মারিয়া বলিলেন, সমষ্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার রাসূলের দূতকে এমন কথা বলিবার তাওফীক দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার রাসূন (সা) একমত। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহ্ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

এইখানে দেখার বিষয় হইন বে, মুআা (রা) নিজের মত ও ইজতিহাদের কথা কুরजান ও সুন্নাহর পরে উল্নেখ কর্রিয়াছ্ন। নিজের ইজতিছিদের কথাটা সর্বপ্রথম বলিডেে তাহা অবশ্যই আন্লাহ্ ও তাঁহার রাসূন (সা)-এর সমক্ষে অখ্ণণী হওয়া সাব্য়্ত হইত।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবุন আব্বাস (রা) বলেন সুন্নাহর পরিপহ্থী কোন কথা বনিও না।

আওखী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এই আয়াতে রাসালের আপে কথা বলিতে নিষেষ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলের জবানে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ঞনিবার আগে তোমরা ফতওয়া দিতে যাইও না। যাহ्হাক (র) বলেন, শর্রীয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃনকে ডিগাইয়া তোমরা সিদ্ধাত্ত নিতে यাইও না। সৃফিয়ান সওরী (র) বলেন, কোন আচরণণ-উচ্চারণণ তোমরা আল্লাহ্ ও

তাঁহার রাসূলের সমক্ষে অগ্ণণী হইও না । হাসান বসরী (র) বলেন, ঢোমরা ইমামের আগে দুআ করিও না।
 করিয়া চन।
 তাহা তিনি জানেন।
 নিজদিগের কণ্ঠস্বর ऊँদू করিও না।
ইश দ্বিতীয় আদব যাহা আল্লাহ্ তাহার ঈমানদার বান্দাদদরকে শিষ্মে দিয়াছেন, ব্যে তাঁহারা নবীর সমক্ষে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁূ না করে। বর্ণিত আছে, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সশ্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম বুথারী (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আবূ বকর ও উমর এই দুই সেরা ব্যক্তি ধ্গস হইবার উপক্রম হইয়াছিন। यেদিন বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল র্যাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর কাছে आগমন করিয়াছিল সেদিন রাসূলুল্মাহ (সা)-এর সমুৰে তাহারা উচ্চন্বরে কথা বলিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইব্রপ বে, প্রতিনিধি দনটি আসিয়া উপস্থিত হইলে কোন এক ব্যাপারে তাঁহাদের একজন বনূ মুশাজি এর প্রতিনিধি আকরা ইবৃন হাবিস-এর আর অপরজন অন্য এক পক্ষাবলম্বন করেন। তথন আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বলিলেন, पুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা) বলিলেন, না, আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই সূब্র ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের আওয়াজ বড় হইয়া যায়।


ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্ধাহ্ (সা)-এর সহিত কথ্থা বলিবার সময় হ্যরত উমর (রা)-এর মুত্থে স্বর ফুটিত না। কোন কथা একবার বলিলে পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া নইতে হইত।

ইমাম বুখারী (র).... আাদ্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্নাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল একদা রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর কাছে আপমন করে। তাহাদের সহিত আলোচনার মধ্যে কোন এক প্রসংণে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমি কা'কা ইব্ন আ‘বাদ এর প্রস্তাব সমর্থন করি আর উমর (রা) বनिলেন, আমি সমর্থন করি আকরা ইব্ন হাবিস-এর প্রস্তাব। ఆনিয়া অবূ বকর (রা) বनিলেন, ঢুমি আমার বির্রোধিত করিতে চাহিতেছ। উমর (রা)

বनिঢেন, না তোমার বির্রেধিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বলিয়া ঢাঁহাদের মধ্যে কিছুটা উত্তণ্す বাক্য বিনিময় হইয়া যায় এবং তাহদের কণ্ঠ'্বর উঁদू হইয়া যায়। এই প্রসংগ আলোচ্য আয়ার্তট নাযিল হয়।

আবূ বকর বায়যার (র).... আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বকর (রা) बनেन, বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!! আপনার স২িত আমি ঠিক গোপন আলোচনাকারীর ন্যায়ই কथा বলিব। ইমাম বুখারী (র) .... आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आनाস (রা) বনেন, রাসূলুলুাহ্ (সা) একদিল সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে খোঁজ করেন। দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে অল্মাহ্র রাসূল! आমি তাহাকে ฆুঁজিয়া বাহিন করিয়া দিতে পারি। এই বनিয়া সে লথঁজ কর্রিয়া দেখিতে পাইন বে, তিনি নিজ গৃহহ মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিন, ভাই আপনার খবর কি? তিনি বলিলেন, আমিই লেই অপদার্থ, বে রাসৃনুল্লাহ্ (সা)-এর স্বরের ঊপর নিজের স্বরকে উँদू করিত। আমার আমল সব বরবাদ ইইয়া গিয়াছে।

জাহন্নাম ছাড়া আমার উপায় নাই ঔনিয়া লোকটি ফিরিয়া আসিয়া রাসূনুল্ধাহ্ -(সা)-কে বলিল, সে এই এই বলিয়াছে। রাবী মূসা (র) বলেন, ঔনিয়া রাসূলূন্মাহ্ (সা) মহা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বनিলেন, তুমি আবার তাহার কাছে যাও এবং বন, তুমি জাহান্নামী নহ, जूমি জান্নাতী। এই সূত্রে ইমাম বুখারী একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বনেন, সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা) উচ্মম্বরে কथা বলায় অভ্যু
 आমিই সেই ব্যক্তি, বে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর সশ্মুখ্থ উম্চম্বরে কথা বলিতাম। आমি জাহান্নামী। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি স্বগৃহহ চ্তিত্তামনে বসিয়া রহিলেন। ইত্যাবসরে রাসূনুল্লাহ (সা) তাহাকে লোঁজ করিলে কতিপয় লোক তাহার কাছে যাইয়া বলিল, ভাই! রাসূলুল্মাহ (সা) তোমাকে থুঁজিতেছেন। তুমি এইখান এইजাবে বসিয়া রহিহ়াছ কেন? বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, বে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর কণ্ঠের উপর উচ্চ কণ্ঠে কথা বনিতাম। আমার সব আমল বরর়াদ হইয়া গিয়াছে। আমি জাহান্নামী। అनিয়া লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া রাসৃনুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার বক্তব্য বিবৃত করিলে নंবী করীম (সা) বলিলেন, না বরং সে জান্নাতী। আনাস (রা) বলেন, ইহার পর আমরা তাহাকে আমাদের সামলে হাঁচিতে দেখিতাম আর তাহাকে আমরা জান্নাতী লোক বনিয়া জানিতাম। অবশেফে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম মুসলিম (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস
 বলিতলেন, আমি জাহান্নামী এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দেই। একদিন রাসূলুল্মাহ্ (সা) সা‘দ ইব্ন সু'আय (রা)-কে বলিলেন আচ্ছা আবূ "আমর সাবিতকে দেখিতেছি না ব্যাপার কি? সা‘দ (রা) বলিলেন, সে তো আমার প্রতিবেশী লোক। তাহার কোন সমস্যার কথা তো আমি শ্তন নাই। এই বলিয়া সা‘দ (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহাকে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর কথা ওনাইলেন। ওনিয়া সাবিত (রা) বলিলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইল। আর তোমরা তো জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সম্মুখে সবচেয়ে জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। সা‘দ (রা) রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে এই কাহিনী অনাইলে তিনি বলিালেন, বরং সে জান্নাতী। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উপরোল্লেথিত হাদীসগুলোতে সাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে ডাকিয়া আনার জন্য সা‘দ ইবন মুআয (রা)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নয়। কেননা সা‘দ ইবন মু‘আয (রা) বনূ কুরায়যা যুদ্ধের কিছুদিন পর মারা গিয়াছেন, যা ৫ম হিজরীর কথা। আর এই আয়াত বনূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসেন তাদের সময়কার ঘটনা। আর প্রতিনিধি দল আগমনের সাধারণত সময় হইল ৯ম হিজরী। অতএব এই সময় সা‘দ ইবন মু‘আय (রা) জীবিত নাই।

ইবন জারীর (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (র) হইতে
 আয়াতটি নাযিল হয়, সাবিত ইব্ন কায়স (রা) রাস্তায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। বনূ আজলানের আসিম ইব্ন আদী (রা) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, ভয় হয় এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিন হইয়াছে কিনা! আমি তো উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আসিম ইব্ন আদী (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যাও, তাহাকে লইয়া আস। আসিম তাহাকে লইয়া আসিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জ্জ্ঞাসা করিলেন সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সাবিত বলিল, আমার আশংকা হয় যে, ত্তিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, সুনামের সহিত জীবন যাপন করিবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করিবে এবং অবশেবে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আসিম বলিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সুসংবাদে সন্তুষ্ট আছি। আর ভবিষ্যত জীবনে কখনো আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে

 এইভাবে বিবৃত করিয়াছছন। যাহোক আলোচ্য আয়াতে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর সমক্কে উচ্চম্বরে কথা বনিতে আল্লাহ্ ত'অালা নিষ্ষে করিয়াছেন।

বণ্ণিত আঢে বে, আমীর্রু মু’মিনীন হयরত উমর (রা) একদিন মসজিদে নববীতে দু’জন লোককে উচ্চম্বরে কथা বनिতে अনিয়া आসিয়া বলিলেন, জানো, এখন তোমরা কোথায় আছ? অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়? বলিল, আমরা তয়়েফের লোক। টমর (রা) বলিলেন, তাল্যেফের না হইয়া যদি তোমরা মদীনার লোক হইতে, তাহ হইলে আমি তোমাদেরকে বো্রাঘাত করিতাম।

আলিমগণ বলেন, মহানবী (সা)-এর কবরের কাছেও উচ্মম্বরে কথা বনা মাকর্রা বেমন মাকক্রা ছিন ঢাঁহার জীবদশায় ঢাঁহার সম্যুথে। काরণ তিনি জীবদশায় ও কবরে উভয় অবস্থাত৩ই তিনি চিরকানের জন্যা সম্মানিত।

অতঃপর আল্লাহ্ ত‘আলা রাসূন্ন্লাহ্ (সা)-এর সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, থেমন আমরা প্রতিপক্ষের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। রাসূনূল্নাহ্ (সা)-এর সংণগে শান্তভাবে গাভীর্য ও সস্গানের সহিত কথা বনাই আল্ধাহ্ ত'আলার आদেশ । তিनि বনেন অপরের সহিত বেমন উচ্চম্বরে কথা বন, রাসূলের সহিত তেমন উচ্চম্বরে কথা বনিও না।" অन্য আয়াতে আল্মাহ্ ত‘অালা বলেন :
 বেভাবে ডাক রাসূলকে তেমনর্তাবে ডাকিও না।
 কथা বলিতে আমি তোমাদিগকে এই আশংকায় নিষেধ কর্যিয়া দিয়াছি বে, পাছে তিনি তোমাদের প্রতি অসভ্ভু হইয়া পড়েন আর এই কারণে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমন বরবাদ হইয়া যায়। বেমন সহীহ্ হাদীসে আছে বে, রাসূন্মুল্মা (সা) বनिয়াছেন, মানুষ অনেক সময় আল্ধাহ্র সন্তোষজনক এমন কথা বনে, যাহার কোন ওরুত্ণ তাহার কাছে থাকে না। কিষ্ুু উহার বিনিময়ে তাহাকে জান্নাত নিখিয়া দেওয়া হয়। আাবার আল্gাহ্র অসন্তাষজনক এমন কথা বনে, যাহাকে সে কিছুই মনে করে না। অথচ পরিণাম তাহাকে জাহন্নামের তালিকাভুও করা হয়। অতঃপর রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর সন্মুখ্ে নীমু স্বরে কথা বলার ফ্যীলত ও উৎসাহ প্রদান করিয়া বলেন :
 কণ্ঠস্বরকে নীছু করে আান্নাহ্ তাহাদের অত্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত কর্রিয়াছেন। অর্রাৎ আল্লাহ্ তহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জনাই খাঁট করিয়া নইয়াছেন এবং উহাকে তাকওয়ার ব্যাগ্য পাত্র বানাইয়াছেন।
C. .

ইমাম আহমদ (র).... মুজাহিদ (র) ইইতে কিতাবুয় যুহুদ বর্ণনা করিয়াছেন । মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর কাছে এই মর্মে একখানা পত্র আসে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার মনে পাপের স্পৃহা জাগে না এবং পাপ করে না সে উত্তম, নাকি সেই ব্যক্তি উত্তম, যার মন পাপ করিতে চাওয়া সত্ত্বেও সে পাপ পরিত্যাগ করে? উত্তরে উমর (রা) লিখিলেন, যাহাদের মনে পাপের স্পৃহা
 তাকওয়ায় পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদের জন্যই আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

## O ( ( )


8. যাহারা ঘরের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাহাদিগের অধিকাংশই নির্বোধ।
৫. তুমি বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত यদি উহারা ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা সেই সব লোকদের তিরস্কার করিয়াছেন যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে কক্ষ তথা তাঁহার স্ত্রীদের বসবাসের ঘরের পিছন হইতে উচ্চস্বরে ডাকে। নির্বোধ বেদুঈনরাই এইর্পপ করিত। আল্লাহ্ বলেন, ইহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর তিনি ইহার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন ঃ ¿ーل অর্থাৎ এইভাবে উচ্চস্বরে না ডাকিয়া যদি তাহারা আপনার বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হইই। অতঃপর উহাদিগকে তাওবা ও ইনাবাতের আহবান জানাইয়া আল্লাহ্


উর্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি আকরা ইব্ন হাবিস তামীমী (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিন। একাধিক বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত। যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... আকরা ইব্ন হাবিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আকরা ইব্ন হাবিস (রা) বলেন যে, তিনি একদিন ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডাক দেন। অন্য

বর্ণনায় আছে, ইয়া রাসূলাল্gাহ্! বनিয়া ডাক দেন। কিন্ুু রাসূলूল্মাহ্ (সা) উত্তর দান হইতে বিরত থাকেন। ফলে লে বলিল, হে আল্নাহ্র রাসূন! আমার প্রশংসা অতিসুন্দর আর আমার তিরস্কার অতি জযন্য। তিনি বলেন, ইবৃন জারীর (র).... বারা (রা)
 ব্যাখ্যায় বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূনুল্बाহ् (সা)-এর নিকট আসিয়া ইয়া মুহাম্ম! ইয়া মুহাম্মদ! বनিয়া ডাক দিয়া বলিল, আমার প্রশংস্সা অতি সুন্দর ও আমার তিরক্কার অতি জघन। তখन রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলেন, ‘ইহাতে আল্লাহ্র কাজ।’ হাসান বসরীী ও কাতাদা (র) এই হাদীসটি মুরসালkূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন आবূ হাতিম (র) ... यায়দ ইবৃন জারকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, আরবের কিছু লোক একত্র হইয়া একদিন বলিল, চল, আমরা এই লোকটির কাছে যাই। यमि সত্তিই সে নবী হইয়া থাকে তো ভাল কথা। আমাদেরও সৌভগ্য। আর यদি লে ফেরেশ্তা হয় তাহা হইলে আমরা তাহার ছতছায়ায় শান্তির জীবন লাভ করব। যায়দ ইবุন आারকাম (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া আমি তাঁহাক্ এই সংবাদ জানাই। কিছ্মক্ণ পরেই লোকণুলি नবী করীম (সা)-এর হহজরার কাছে आসিয়া ইয়া মুহাম্যদ! ইয়া মুহাশ্মদ! বनিয়া

 আমার কান টানিয়া দিয়া বলিতে নাপিলেন, যায়দ! আল্লাহ্ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন । যায়দ! অাল্নাহ্ তো তোমার ক্থা সত্ প্রমাণিত কর্রিয়াছেন।






৬. ঢে সু’মিনগণ! यদি কোন পাপাচারী ঢোমাদিতের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা ঢাহা পরীক্ষা কর্রিয়া দেথিবে যাহাত্ অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সশ্প্রদায়কে ক্ষতিষ্ম না কর, এবং পরর তোমাদিপের কৃতকর্মের জন্য অনুতঙ্ড ना হও।
৭. তোমরা জানিয়া রাখ বে, তোমাদিগের মধ্যে আাল্লাহৃর রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদিগগর কথা তনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে। কিন্ুু আল্লাহ তোমাদিগের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হুদয়শাহী কর্নিয়াছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদিগের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবনম্বনকারী।
৮. ইহা আল্লাহর দান ও অনুগ্থহ; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্জজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ ত’আলা সত্কত্ত অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্ত পরীক্ষা-নিরীী্ষা করিয়া সত্যতা যাচাই করিয়া নেওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন। কারণ ফাসিক ব্যক্তি মিথ্যা কিংবা ভুন তথ্য পরিবেশন করিতে পারে। এমতাবস্ছায় তাহার কথার ঊপর ভিক্তি করিয়া বিচার করিনে বিচারকের সিদ্ধান্ত অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রকৃতির লোকেরা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে তৎপর থাকে। আর আল্লাহ্ পাক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকের পথ जনুসরণ করিতে নিষেব করিয়াছেন।

এই আয়াতের উপর ভিক্তি করিয়া একদল আলিম অজ্ঞত পরিচ্য় ব্যক্তির বর্ণনা গহণ না করার মত পেশ করিয়াছেন। কারণ এমন ব্যক্তি ফাসিকও হইতে পারে। আরেক দল आলিম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইন, আল্লাহ্ ত'অানা আমাদিগকে ফাসিকের বার্ত্র যাচাই করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফাসিক इওয়া প্রমাণিত নয়। বুখারীর ব্যা丬্যায় ইলম অধ্যায়ে আমি এ মাসতালাটি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বহহসংখ্যক মুফাসসিরের অভিমত হইল এ আয়াতটি অनীদ ইবุন ঊকবা ইব্ন আবূ মু‘আইত সপ্পর্কে নাযিল হয়, যथন রাসূन్ন্নাহ্ (সা) তাহাকে বনূ মুস্তালিকের যাকাত উসুল কারা জন্য প্রেরণ করেন। একাধিক সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... হারিস ইব্ন আবূ যিরার খুयায়ী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিস ইব্ন যিন্রার (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর কাছে যাই। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইসলাম গ্রহণ কর্রিয়া আমি মুসলমান হইয়া যাই। আমাকে যাকাতের কথা বলেন। তাহাও আমি মানিয়া নইনাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বিদায় দিন। নিজ সম্প্রদায়়র নিকট গিয়া তাহাদিগকক আমি ইসলামের প্রতি আহ্নান করিন এবং যাকাত আদায় করিতে বনিব। যে আমার

আহবানে সাড়া দিবে আমি তাহার নিকট হইতে যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে রাথিয়া দিব। जপনি অমুক সময় আমার কাছে একজন দূত পাঠাইয়া দিবেন, সে आদায়কৃত যাকাত আপনাকে আনিয়া দিবে। হারিস তাহাই করিলেন এবং যথারীতি यাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে জমা করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিত্ুু নির্দিষ্ট সময়ে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর দূত না পৌছাহর সে মনে মনে ভাবিল বে, আল্গাহ্ এবং তাঁহার রাসূল বোধ হয় আমার প্রতি অসন্ত্ৰষ্ট হইয়াছেন, এই জন্যই দূত পাঠাইতে বিরত রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি সমাজের নেতৃস্পানীয় লোক্দের ডাকিয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে যাকাতের পণ্য নিয়া যাইবার জন্য রাসূল (সা) অयूক সময় একজন দূত পাঠাইবেন বলিয়া আমাকে কথা দিয়াছিলেন। রাসূন (সা) তো ওয়াদা ভঈ করিতে পারেন না। বোধ করি তিনি আমার প্রতি কোন কারণে অসত্রুষ্ট হইয়া থাকিবেন। অতএব চল, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট যাই।

অপরদিকে রাসূনুল্নাহ্ (সা) ওয়াদামত যথাসময়ে ওনীদ ইব্ন উকবাকক হারিসের নিকট পাঠইইয়া দিয়াছিলেন। রওয়ানা হইয়া কতটুকু আসিয়া অनীদ ভয়ে ফিরিয়া গিয়া রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূন! হারিস আমাকে যাকাতের মান তো দেয়ই নাই বরং উল্টো আমাকে হত্যা করিতে ঊদ্যতত হইয়াহে। ঔনিয়া রাসূলূন্নাহ্ (সা) রাগিয়া যান এবং হারিসের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তাহাদিগের সহিত হারিসের মুথোমুথি সাক্ষৎৎ হইয়া যায়। দেথিয়া তাহারা বলিল, এই তো হারিস! বনিয়া তাহাক্কে তাহারা ঘিরিয়া ফেলে। হারিস জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কার কাছে প্রেরিত হইয়াছ? তাহারা বলিন, ঢোমার কাছে। জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? বলিল, আল্লাহ্র রাসূল তোমার নিকট ওয়ানীদকে পাঠাইয়াছিলেন। তুমি নাকি তাহাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াহ এবং তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ? ఆনিয়া তुভ্তিত কণ্ঠে হারিস বলিলেন, ‘শথথ সেই সত্তার! যিনি মুহান্মদ (সা)-কে নবী করিয়া পাঠাইয়াছছন। আমি কোন দিন তাহাকে দেথিও নাই আর সে আমার নিকট আলেও নাই।' অবশেষে হারিস অসিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষঙ করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, पूমি যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং আমার দূতকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ, কথাট कि ঠিক? হারিস বলিলেন, না, यিনি আপনাকে সত্য কর্যিয়া পাঠইয়াছেন তাঁহার শপথ! আামি তাহাকে দেথিও নাই, সে আমার কাছে আসেও নাই। আমি তো আপনার দূতকে দেখিতে না পাইয়া আপনি আমার প্রতি অসত্ত্Z হইয়াছেন মনে করিয়া আবার आসিলাম। তখन नাযিল হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হারিস ইব্ন গিরার নাম উল্নেখ করিয়াছেন। কিন্ুু আসলে নামটা হইন হারিস ইব্ন যিরার (রা)।

ইবন জারীর (র) .... উম্মে সালামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের ঘটনার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বনূ মুস্তালিকের যাকাত আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। এদিকে সংবাদ পাইয়া বনূ মুস্তালিকের লোকেরা রাসূতের দূতের সম্মানে তাহার প্রতি অগ্রসর হয়। সুতোগ পাইয়া শয়তান তাহার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, তাহারা তোমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ফনে ভয়ে সে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জানাইল যে, বনূ মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছে। ঔনিয়া রাসূলুল্নাহ् (সা) ও মুসলমানদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এদিকে বনূ মুস্তালিক তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করে। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) সবেমাত্র জোহর নামায আদায় করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর ক্ষোভ ইইতে পানাহ চাই। আপনি যাকাত উসূল করার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন ভনিয়া আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলাম। কিন্ুু মধ্যপথ ইইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন ঔনিয়া আমাদের মনে ভয় জন্মিল থে, কি জানি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আমদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা! অতঃপর তাহারা আরো কথাবার্তা বলিতে থাকে এক সময় হযরত বিলাল (রা) আসিয়া আসরের আযান
 নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র) আওফীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইব্ন উকরা ইব্ন আবূ মু আইতকে যাকাত উসূল করার জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সংবাদ তনিতে পাইয়া তাহারা খুশী হয় এবং তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে। কিন্তু ওনীদ তাহাদের বাহির হওয়ার খবর পাইয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, ‘হে আল্মাহ্র রাসূল! বনূ মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। নিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং তাহাদেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য অভিযান চালানোর মনস্ত করেন। ইত্যবসরে একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া বলিল, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জানিতে পাইলাম যে, আপনার দূত নাকি মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরা তো আশংকা করিয়াছিলাম যে, আপনি বুঝি আমাদের প্রতি রাগ করিয়া পত্র দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছ্েন। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অসন্তোষ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।' তখন


মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ওলীদ ইব্ন উকবাকে যাকাত আনার জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। সংবাদ পাইয়া তাহারা যাকাতের পণ্য লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া আসে। কিন্তু সে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ

দেয় বে, বনূ সুস্তালিক আপনার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্রুত্ প্রহণ করিয়াছে। কাতাদা (র)) আরেকুু বাড়াইয়া বলেন, এবং তহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছ্।। ऊনিয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওনীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং বनिয়া দেন বে, সেখানে গিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে সংযম অবলব্যন করিও, তড়াহ্হড়া করিও না।

খালিদ ইব্ন ওনীদ র্রাত্রি কালে आসিয়া তथায় পৌাছেন এবং পরিস্থিতি বুমার জন্য শপ্ট্চর প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা খালিদ (রা)-কে সংবাদ দিল শে, তাহারা ইসলামের উপর অটন আছে এবং আমরা তাহাদের আযান ৫নিতে পাইয়াছি এবং নামাय পড়িতে দেথিয়াছি। অতঃপর ভোর হইলে খালিদ (রা) নিজে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যান এবং ফিরিয়া গিয়া রাসূনून্নাহ্ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বিবৃত করেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহার পর রাসূল (সা) প্রায়ই বলিতেন, সংযম অবনব্বন আল্লাহর পক্ম হইতে আর তাড়াহড়ার প্রবণত শয়তানের পক্ষ ইইতে। পূর্বসুরী অনেকেই বেমন ইব্ন আবূ লাইনা য়াयীদ ইব্ন ক্রমান, याহ़হাক, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন বে, এ আয়াতটি ওনীদ ইব্ন উকবা সশ্পর্কে নাযিন হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।
 আল্লাহ্র রাসূল রহিয়াছেন। সুতরাং তাহাকে তোমরা সশ্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চল! তাঁহার সাহচর্র্য থাকিয়া শিষ্টাচার ও সভত্ত শিক্ষা কর এবং তাহার আদেশ মান্য কর। কারণ তোমাদের স্বার্থ সশ্পক্কে তিনি সর্বাপপক্ষা বেশী জ্ঞেন রাখখন। তোমদের প্রতি তোমাদের নিজেদের চেট্যে তাঁহার স্নেহ বেশী এবং তোমাদের ব্যাপার্র তাঁহার সিদ্ধান্ত তোমাদের সিদ্ধান্তের চেট্যে বেশী সঠিক ও পূর্ণাঙ। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ः
 অপেক্ষা ননীী বেশী আপনজন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, স্বার্থ সংক্রক্ণে নিজেদের ব্যাপারে ঈমানদারূদর নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্ত কেবলই অসস্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর। তাই আল্লাহ্ বলেন :
 কथামত চলেন অর্থাৎ তিনি यদি তোমাদ্দের সকন মতামত প্রহণ করেন, তবে উহাতে অবশ্যই ঢোমরা কধ্টে পড়িতে ও ক্ষতিপ্পস্ত হইতে। বেমন এক আয়াতে আল্নাহ্ ত'আলা বলেন ः


অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিতেন, তাহলে गহাকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্ত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত। আমি উহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি! কিন্তু তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।
 উহাকে তোমাদিগের হ্দ্যগ্গাহী করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈমানকে তোমাদের নফসের নিকট প্রিয় এবং হুদয়ের নিকট শোভনীয় করিয়া দিয়াছেন ।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, ইসলামের প্রকাশ বাহিরে আর ঈমানের অবস্থান অন্তর্জগতে। অতঃপর হাত দ্বারা নিজের বুরের প্রতি তিনবার ইংগিত করিয়া বলিলেন, 'তাকওয়া এইখানে, তাকওয়া এইখানে।'
 অবাধ্যতাকে অপ্রিয় ও ঘৃণিত করিয়াছেন। আয়াতের ফুসূক দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার কবীরা গুনাহ্ আর ইসয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাবতীয় অবাধ্যতা। বলাবাহুল্য যে, ঈমানকে প্রিয় ও ঞ্বদয়গ্রাহী করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া নিয়ামতের পূর্ণত্তা সাধনের জন্য আল্লাহ্ অন্যায় পাপাচারকেও অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন।
 ইহাদিগকে হিদায়াত ও দিশা দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র).... আবূ রিফাআর পিতা হইতে বর্ণনা করেন। আবূ রিফাআর পিতা বলেন, উহুদের দিন পরাজিত মুশরিকরা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা সারিবদ্ধ ইুও, আমি আল্মাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করিব। সংগগ সংগে সাহাবাগণ তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ् (সা) বলিলেন :

اللـهـم الل الـحـهـد كله اللـهـم لاقـابـض لــمـا بـسـطـت ولا بــاسـط لـمـا قـبـضـت ولاهــادِى
 ولامـقـرب لمـا بـاعدت ولامـبـاعد لـمـا قـربـت ـ اللهـم ابـسـط عليـنـا مـن بركاتك ورحـمـتل
 اسـئلك النـــيــم يـوم الـعـــلـة والامـن يـوم الـخـوفــ

اللـهـم انـى عـائـذ بـك مـن شـرمـا اعطــــتـنـا ومـن شرما مـنعتـنا ـ اللـهـم حبـب الـينـا






অর্ধাৎ হে আল্নাহ্! স্কক প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্নাহ্! তুমি যাহা সম্প্রনারিত কর তাহা সংকুচিভ করিবার, তুমি যাহা সংকুচিত কর তাহা সম্প্রসারিত কর্রিবার, যাহাবে. বিভ্রান্ত কর তাহাকে হিদায়াত দেওয়ার, যাহাকে হিদায়াত দাও তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার, যাহা ঠেকাইয়া রাখ তাহা দান করিবার, যাহা দান কর তাহা ঠেকাইয়া রাখিবার, যাহা দূরে সরাইয়া দাও তাহা কাছে আনিবার, यাহা কাছে আন তাহা দূরে সরাইয়া দিবার কেই নাই। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তোমার বরকত, রহমङ, অনুগ্রহ ও জীবিকা সম্প্রসারিত কর। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি অনন্ত নিয়ামতরাজি প্রার্থনা করি, যাহা কখনো শ্ৰে হইবার নহে। তে অল্লাহ্! তোমার নিকট আমি অভানের দিন নিয়ামত আর ভয়ের দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের তুমি যাহা দান করিয়াছ এবং যাহা দান করা হইুতে বিরত ররহিয়াছ উভয়ে অমগল হইলে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। ছে আল্লাহ্! আমাদের নিকট ঈমান্কে প্রিয় ও হুদয়শাহী বানাও এবং কুফ্র, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বানাও অপ্রিয় ও ঘৃণিত আর আযাদেরকে সৎপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। ছে আল্লাহ্! অমদের<ক মুসলমানরূপে মৃত্যু দান করিও, মুসলমানরূপে বাঁচাইয়া রাখিও এবং সসম্মনেন নিরাপদে সৎল্লোকদের অত্ত্ভুক্ত কর। আল্লাহ্! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে আর তাহাদের ঊপর তোমার আযাব ও গজব চাপাইয়া দাও। হে আল্লাহ্! ধ্ণংস কর সেসব কাফিররেদর যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে।

এই হাদীসটি নাসায়ী (র) ‘ফিল ইয়াওম ఆয়া লায়লা’ নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অ!র এক হাদীসে অরছছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছছন, যাহার সৎকাজ ভানো লা.গ এবং অসৎ কাজ খারাপ লাগে সে ঈমানদার। অতঃপর অল্লাহ্ পাক বালন :

位 তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুথ্রহ ও নিয়ামভ বৈ নয়।
 সে সম্পকর্কে আল্লাহ সবিশশষ অবহিত এবং কথায় কাজে বিধান দানে সর্ববিষত়় তিনি


#  <br>  <br>  

## 

৯. মু’মিনদিগের দুই দল ঘক্দে লিষ্ত হইলে তোমরা তাহাদিেেের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; অতঃপর তাহাদিগের একদন অপর দলকে আক্রমণ কর্রিলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুক্ধ করিবে, যতক্ষণ না ঢাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিন্রিয়া আসে— यদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদিগেন্র মধ্যে ন্যাঁ্য়র সহিত ফ্য়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিচয়ই আল্লাহ সুবিচার্রকারীদিগকে ভালোবাসেন।
১০. মু’মিনণণ পরুশ্পর ভাই ভাই। সুত্রাং তোমরা ভ্রাতৃণণণর মধ্যে শাঙ্তি স্থাপন কর যাহাতে তোমরা অনুন্রহ গ্রাষ্ট হও।

ঢাফস্সীর : পরুশ্পর দ্দ্দ্রত দুই দলের মাৰে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার আদেশ


 তাহাদিগকে ঈমানদার আখ্যা দিয়াছ্ন। তাই এই আয়াতের ঊপর ভিঙ্তি করিয়া ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ মত পেশ করিয়াছেন বে, য়ত বড় পাপই করুক. তাহাতে মানুষ ব-ঈমান হইয়া যায় না। পক্মাত্তরে খারিজী ও মুতায়েলীঢের একাংশের মতে কবীরা গুনাহ করিলে ঈমান থাকে ন।।

সহী़হ বুখারীতে হাসান ইব্ন আবূ বাকারাহ (রা) হইঢে বর্ণিত आাए্ এ্য,
 সংণগ ছিলেন। তিনি একবার তাঁার প্রতি আর একবার সমব্বত লোকদের প্রা়ি

তাকাইতে থাকেন। অতঃপর বলিলেন, আমার এই সন্তান একদিন সর্দার হইবে। আর অল্লাহ্ ইহার মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দুইটি দলেের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন। :जবশশশেষ ঠিক তাহাই হইল। দীর্ঘ ও ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার মাধ্যমে শ্যাম (সিরিয়া) ও ইরাকবাসীদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন।
 দলের উপর আক্রুমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিরাপত্তায় ফিরিয়া আসে.এবং সত্যকে মানিয়া লয়।

यেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যেে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বनिয়াছছন, জালিম হউক কিংবা মজলুম, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর। তুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মজ্জলুমকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝিলাম কিন্তু জলিমকক সাহাय্য করিব কি করিয়া? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন; ‘জুলুম হইতে বিরত রাখাই জালিমকে তোমার সাহায্য করা।’

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আব্দুল্নাহ ইব্ন উবাইর নিকট যান। তিনি যান গাধায় চড়িয়া আর সংগের মুসলমানরা পায়ে হাঁটিয়া। জমি ছিল লবনাক্ত। গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌছিলে অব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিল, তুমি আমার নিকট ইইতে সরিয়া যাও। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমার সহ্য হইতেছে না। ఆনিয়া এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, আল্নাহ্র রাসূলের গাধার গন্ধ তোমার গন্ধ হইতে অনেক সুঘ্রাণ। এ কথা তনিয়া আব্দুল্মাহ ইব্ন উবাইর দল়ের কিছু লোক চটিয়া যায়। দেখিতে না দেখিতে দুই দলের মধ্যে রীতিমত লাঠালাঠি-হাতাহাতি ও জুতা বিনিময় ুরু হইয়া যায়। আনাস (রা) বলেন, আমরা
 আয়াতটি নাযিল হয়।

মু‘তমির ইব্ন সুলায়মান ও আবূ মুতামির সৃত্রে ইমাম বুখারী (র) সন্ধি অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, আউস ও খাররাজ এ দুই গোত্রের মাঝে একবার লাঠালাঠি ও জুতা বিনিময় হইয়াছিল। সে প্রসংগে আল্লাহ্ ত‘‘আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন।

নুদ্দী (র) বলেন, ইমরান নামক এক আনসারীর উম্মে যায়েদ নামক এক স্ত্রী ছিল। একদা স্তী তাহার পিত্রালয়ে যাইতে চাইলে তাহার স্বামী তাহাকে নিজ ঘরের ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাথে। এদিকে মহিলা বাপের নিকট সংবাদ পোছাইয়া দিলে তাহারা আসিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। স্বামী তখন

ছ্নি বাড়ির বাহিরে। ফলে স্বামী পক্ষের লোকেরা আসিয়া বাধা প্রদান করিলে দু’দনের মধ্যে সং্ঘাত বাধিয়া যায়। তथন আল্নাহ্ ত'অলা আলোচ্য আয়াতটি ন্যাযিল করেন ! তাই রাসুলूল্ধাহ্ (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন। তাহারা আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া আসে।
 আদে, তবে তোমরা সুবিচার্রের সহিত তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে। আল্মাহ্ সুবিচারককে ভালোবালেন।’ ইব্ন আবূ হাত্মিম (র).... আক্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অদ্দুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসৃনুল্बাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ‘দুনিয়াতত যাহারা সুবিচার করিবে (কিয়ামতের দিনন) আল্নাহূর সশ্মুখে তাহারা মুক্তা निর্মিত উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিবে।’ ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আদুন আ'লার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন आবূ হাত্মি (র).... আপুলাহ ইব্ন আমंর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলूল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ন্যায় বিচারকরা অর্থাৎ যাহারা রাষ্ব্র প্ররিচাননায় নিজের পরিবারবর্গ ও অধিনন্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে কিয়ামতের দিন ঢাহারা আরশের ডানে আল্লাহ্র নিকট নৃর্রে মঞ্চে উপবেশন করিবে। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইবৃন উআয়না (র) সূচ্রে হাদীর্সাট বর্ণনা করিয়াছেন।
 বनिয়াছ্ছে, মুস্সিনম মুসনিপ্মের ভাই।

সহীহ् হাদীসে আছে বে, আল্ধাহ্ বান্দার সাহাय্য করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্য্ত বান্দা তাহার ভাইর্যের সাহা্যে নিয্যোজিত থাকে।

অন্য হাদীসে আছে বে, র্রাসূনুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন সুসলিম যখন সংণোপনে তাহার ভাইয়ের জন্য দু আ করে তখন ফেরেশ্তা বনে, আयীন। আর তোমারও তাহাই হউক। এ মর্ম্ম আরো বহু হাদীছ রহহি়াছছ।

এক হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্মাহ্ (সা) বनিয়াছেন, প্রেম-থ্রীতি, দয়া-মায়া ও পারম্পরিক বন্ধনে দুই মুমিনের দৃষ্ঠাত্ত হইন, এক দেহের ন্যায়, যাহার এক অস রোগাক্রাত্ত ইইলে সারা দেহে থবর হইয়া যায়।

আরেক স়হীহ্ হাদীসে আছে, রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বनিয়াছেন, এক মু’মিনের জন্য
 জড়িত। এই বनিয়া তিনি এক হাতের অभুলী আরেক হাতের অभুলীর ম<্ব্য ঢুকাইয়া দেখান। ইমাম আহম '(র) .... आবূ হাयিম (র) হইত্ বর্ণনা করেন। আবূ হাবিম (র) বলেন, আমি সাহ्ন ইব্ন সা‘দ (রা)-কে বनिতে ধনিয়াছি বে, রাসূনুন্নাহ্ (সাi)-এর বাণী বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, ঈমানদার্রর সহিত ঋ্যানদারের সশ্পর্ক

ঠিক যেমন দেহের সহিত মাথার সম্পর্ক। ঈমানদারের জন্য ঈমানদার এমনভাবে ব্যথিত হয় যেমন মাথায় কোন সমস্যা দেখা দিলে দেহ ব্যথিত হয়।
 করিয়া দিও এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিও। তবেই তোমরা অনুত্মহ লাভ করিতে পারিবে।




১১. হে মু’মিনগণ! কোন পুরুম ভেন অপর কোন পুরুথ্যকে উপহাস না করে। কেননা, যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে. পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাহাক্কে উপহাস করা হয় সে টপহাসকারিণী অপেক্ উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপর্রের প্রত দোষার্রাপ করিও না এবং ঢোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না, ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে निবৃত্ত না হয় ঢাহারাই জালিম।

ঢাফসীরঃ এই আয়াতে আল্লাহ্. ত‘অলা মানুষকে উপ্হাস করিতে নিষেধ করিয়াছছন। এক হাদীলে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (লা) বनिয়াছেন, সত্যকে উর্পেক্ক করিয়া চলা এবং মানুষকে অবজ্ঞ করাই হইন অহংকার। মানুষ্কে উপহাস ও অবজ্ঞ করা হারাম। কারণ যাহাকে টপহাস করা হয়, আল্লাহ্র নিকট সে উপহাসকাড়ী অপেক্ষা বেশী সম্মানিত ও প্রিয় হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আল্লাহ্ ত'অালা বনেন :
 পুরুষকে উপহাস না করে।" কেননা যাহাকে ঊপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অকপক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী ব্যে অপর কোন নারীককে ঊপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপে'্ম উত্তম হইতে পারে।
 নিদ্দাকারী মানুম ঘৃণিত ও অভিশiষ্ণ।
 লোকের যাহারা आচরণণ ও উচ্চারণণণ লোকের নিদ্দা কর্রিয়া বেড়ায়। الهـ অর্থ কাজের দ্মারা নিন্দা করা আর j-للما অর্থ কথা দ্বারা নিन্দা করা।
 অবজ্ঞ করে এবং আচরণে তাহাদের অপ্পমান করে আর্র হ়াচ্য়য়া হাচিয়া চোগনাোরী

 একে অপরকক দোযারোপ করিও না।"
 जপরকে হত্যা করিও না। ’ ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও

 ঢোমরা একে অপরকে এমন নামে ডাকিও না यাহা ঔনিতে খ্খারাপ লাগে।

ইমাম আহমদ (র) .... অবূ জাবীরাহ ইবุন যাহহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 নাযিল হইয়াছে। বর্ণনাকার্রী বনেন, রাসূনूল্ধাহ্ (সা) যখন মদীनায় आभমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে এমন কেছ ছিল না যাহার দুই কিংবা তিনটি নাय নাই। তিনিও লোকদেরকক উছার কোন এক নামে ডাকিতে খকু করেন। তখন লোকেরা বলিল, হে আল্লাহ্র র্রাসৃন! এই নামে ডাকিনে সে গোস্বা হইয়া থাকে। তখন আা্লাহ্ ত'আলা
 ইসসাभল ওয়াহাব ও দাউদ্দের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
, অर्थाৎ মুসनমान इইয়া ইসनाম বুবিয়া একে
 ঢ.ঘাষণার পরও যাহারা এই ধর়ন্নে আচরণ হইতে নিবু না হয় তাহারাই জালিম।

## 




> السَهَ تَوَّابُ تَّحِبِجُمُوْ
১২. হে মুসিনগণ! ঢোমরা বহৃবিধ অনুমান হইতে দূর্রে থাক। কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপর্রে গোপনীয় বিষয় সঙ্ধান করিও না এবং একে অপর্রের পচ্চাতে নিন্দা কর্রিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কেছ তাহার মৃত এ্রাতার গোশ্ত ভঙ্মণ কর্রিতে চাহিবে? বষ্তুত ঢোমরা আাল্লাহকে ভয় কর; आল্লাহ তওবা অহণকারী, পরম দয়ানু।

ঢাফসীর ः এই আয়াতে আন্নাহ ত'অলা তাহার ঈমানদার বান্দাদিগকে বহুবিধ অনুমান তथা অহেঢুক অপবাদ এবং পরিবার-পরিজন, অण্মীয়-ম্বজন এবং অপরাপর সকল লোকের বির্তুদ্ধে অথবা খিয়ানতের অভিব্যো প্রদান হইতে সতত দৃর্রে থাকার আদেশ निয়াছছন। কারণ এই ধরনের বেশীর ভগ অনুমনই নিছক পাপ হইয়া থাকে। তাই সাবধানতাবশত উशা পরিহার কর্রিয়া চলা কর্ত্যা।

আমীরহুল মু’মিনীনন. হयরতত উমর (রা) সস্পর্কে বর্ণিত আছে বে, তিনি বলিয়াছেন, তোমার-মু’মিন ভাইঁয়ের মুখ নিঃসৃত কথায় যথাসষ্যব ভালো ছাড়া মন্দ ধারণা করিও না। অর্থাৎ কোন মুসলমানের মুখ্খে কথার ব্যাখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত ভানোর দিকে নেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মন্দ অনুমান করিতে উমর (রা) জোরালোভবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইব্ন মাজাহ (র) .... आদুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্মাহ্ ইব্ন উমর (রা) বনেন, आমি একদিন নবী করীম (সা)-কে দেখিলাম বে, তিনি কাবা তাওয়াফ করিবার সময় বলিতেছেন, কত সুন্দর তুমি, কত সুন্দর তোমর ঘ্রাণ! কত মহান তুমি, কত বড় ত্তোমার মর্যাদা! আমি সেই সত্তার শপথ কর্রিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার প্রাণ। মু’মিনের মর্যাদা আল্লাহ্র নিকট অবশ্যই তোমার চেয়ে আরো বড়। মু’মিন্নের নিন্দা করা আর মু'মিন সশ্পর্কে जালো ছাড়া খারাপ ধারণা করার তে কোন অবকাশই নাই। এই সূত্র একা ইবৃন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমম মালিক (র) .... आयূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূল (সা) বলিয়াঢছন, 心োমরা মন্দ ধারণা ইইতে সতত বিরত থাক। কারণ মन্দ ধারণা সবচেট়ে মিথ্যা বিষয়। অপরের ছ্দ্দিন্বেষণ করিও না, তুধ্চর বৃত্তি করিও না, দু’জনের ক্র্য়-বিক্রু্য়ে সময় পাশের থেকে মৃন্য বাড়াইয়া প্রতারণা করিও না, একে जপরের সহিত হিংসা করিও না, পরু্পর বিদ্দেষ রাখিও না, স্প্ক্ক ছ্নিন্ন করিও না। সর্বেপপরি হে আন্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হইয়া জীবন যাপন কর।

ইমাম বুখারী (র) আবুল্নাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) হইতে ইমাম মুসনিম ইয়াহইইয়া ইবৃন ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে ও আবূ দাউদ (র) শাবী ও মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

সুফিয়ান সওজী (র) यूহনী (র) সূত্রে আनाস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ‘তোমরা একে অপরের সশ্পর্ক ছিন্ন করিও না, পর্প্রর বিদ্বেষ রাথিও না, হিংসা করিও না। ‘র্রস্পর ভাই ভাইর্পপে জীবন যাপন কর। আর

তিন দিন্নে উপরে নিজের ভাইয়ের সহিত কথাবার্ত বর্জন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। ইমাম গুসলিম ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম তাবরানী হারিসা ইব্ন নু'মান (র) হইতে বর্ণনা কর্রে। হারিসা ইব্ন নু‘মা (রা) বলেন, রাসূनून्নাহ্ (সা) বनिয়াছেন, তিনটি দোষ আমার উম্মতের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। অ৫ভ নক্ষণ গ্রহণ, হিংসা ও কুধারণা। ऊনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কাহারো মধ্যে এই দোষণলি থাকিলে দূর করিবার উপায় কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূনুল্बाহ् (সা) বলিলেন, মনে হিংসা আসিলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অন্তরে কাহারো প্রতি কুধারণা জন্মিলে বিশ্বাস করিও না আর কোন অঙ্ভ নক্ষণ দেখ্যা দিলে উহা উপেক্ষা কর্রিয়া সামনে চলিতে থাক।

ইমাম आবূ দাউদ (র).... यায়্যে (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি সস্পর্কে বলা হইল, অমুকের দাঁড়़ হইতে মদ ঋরিতেছে। ऊनिয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, অন্যের গোপন দোষ তালাশ করিতে আমাদিগকে বারণ করা হইয়াছে। কিন্তু কাহারো কোন দোষ প্রকাশ পাইয়া গেলে ज़ाমরা উহা গ্রহণ করি। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ঢাঁহার বর্ণনায় এই লোকটির নাম অनীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুআইত উল্লেখ কব্রিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র) উকবার কেরানী দুজায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুজায়ন (র) বলেন, আমি একদিন উকবাকে বলিলাম, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ পান করে। আমি ইহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? উকবা বनिলেন, না, তাহা করিও না। তাহাদ্রে উপদেশ দাও ও ভীতি প্রদর্শন কর। সেই তাহাই করিন, কিষ্ু ফল হইন না, তাহারা সত্ক হইন না। এইবার দুজায়ন আসিয়া বনিল, আমি ঢো উহাদিগকে নিষ্ষে করিয়াছি, কিনুু তহারা বিরত হইল না। আমি পুলিশ ডাকিয়া তাহাদের ধরাইয়া দিব। উকবা (রা) বলিলেন, কপাল পোড়া! তাহা
 গোপন রাখিল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত একটি কন্যাকে কবর হইতে তুলিয়া জীবন্ত কর্রিন। সুফিফ্য়ান সওরী (র) রাশিদ ইবৃন সা‘দ-এর সূख্র মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন আমি রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি, তুমি যদি মানুষ্ের গোপন দোষ 火্শুঁিয়া বেড়াও, তাহা হইলে তাহাদের তুমি ধ্ৰংস করিবে কিংবা বলিলেন, 'তাহাদের তুম্মি প্রায় ধ্ধংস করিয়া ফেলিবে।'

আবূ দাউদ (র)... জুবায়র ইব্ন নুফায়র, কাঘীর ইব্ন মুররা, আমর ইব্ন आসওয়াদ, মিকদাম ইব্ন মাদীকারিব ও आবূ উমামা (রা) হইতে বলেন, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শাসক ঘখন প্রজা. সাধারণণর দোষ ইুঁজিয়া বেড়ায় তখন জনগণণর



অপরেরের গোপনীয় বিয়় সন্ধান করিও না। তাজাস্সুস সাধারণত মন্দ তথ্থ দোষ খুঁজ্যিয়া বেড়ানোর অর্থ্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতেই জাসূস শদ্দি উৎপন্ন যাহার অর্থ అঙ্তচর। আর تحسس ব্যবহার করা হয় বেশীর ভাগ ভালোর ক্কেত্রে। বেমন হযরত ইয়াকৃব

 তাহার ভাইর্যের সন্ধান নইইয়া আস.। কিন্ুু আল্লাহ্র করুণা ইইতে নিরাশ ইইও না।

আবার কথনো দুটাই মন্দার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভেমন সইীহ হাদীসে আছে বে, রাসূনুন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

অর্থাৎ ত̛ণ্চর বৃত্ত্তিরিও না একে অপর্রের দোষ তালাশ কর্রিও না, পরশ্পর বিদ্বেষ রাথিও না, সম্পর্ক ছ্ন্ন করিও না এবং পর্প্পর ভাই ভাই হইয়া থাক। এই হাদীসে

 কথার প্রতি কান দেয়া অথচ তাহারা উহা অপছন্দ করে কিংবা দরবারের আড়ালে দাঁড়াইয়া অন্যের গোপন কথা শxানা আর التدابر অর্থ একের সহিত অপরের কথোপকথন বর্জন করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইशা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা গীবত করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) ইহার বিস্তারিত ব্যাথ্যা প্রদান করিয়াছছন। cেমন :

আবূ দাউम (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুায়রা (রা) বলেন, বলা হইন, হে আল্লাহ্র রাসান? গীবত কাহাকে বলে? তিনি বল্লিলেন ঃ. ঢোমার ভাই সম্ধেরে তোমার এমন আলোচনা করা যাহ সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হইন, আমি যাহা বলিব যদি তাহা আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে? রাসূলুল্बাহ্ (সা) বলিলেন, 'তুমি যাহা বলিবে যদি তাহা তাহার মধ্যে বর্তমান থাকে তবেই তুমি তাহার গীবত করিলে। আর यদি না थাকে তাহলে তাহা হইবে অপবাদ।’ ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বা ও দারাওরী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ বनिয়া রায় দিয়াছ্ছন। আর ইব্ন জারীর (র) আनী (রা) সৃত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন উমর (রা), মাসর্রক, কাতাদা, आবূ ইসহাক ও মুআাবিয়া ইব্ন কুররা (র) পীবতেের এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি এক দিন নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, আপনার কাছে তো সফিয়্যার এমন

এমন দোষ যথেষ্ট! অর্থাৎ সফি্য়্যা বেঁটে হওয়ার প্রতি ইংগিত কর্যিয়াছেন। ইহা ¡নিয়া রাসুলूল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি এমন একটি কথা বলিয়াছ यাহাকে সমুদ্রর পানির সহিত মেশানো হইলে মিশিয়া যাইত।"

ইমাম তিরমিযী (র).... আয়িশা (রা) হইতে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসটি হাসান সহীহ़ বলিয়া মন্ত্য করিয়াছেন।

ইবุন জারীর (র) হাস্সান ইব্ন মুখারিক (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাস্সান ইবনে মুখারিক (র) বলেন, জনৈনক মহিনা একদিন হযরতত आয়িশা (রা)-এর নিকট আসে। आলোচনা শেষ্ উঠিয়া রওয়ানা করিলে আয়িশা (রা)-এর হাত দ্দারা রাসূলূল্নাহ্ (সা)-এর প্রতি ইংগিত করিলেন অর্থাৎ বুবাইতে চাহিলেন বে, মহিনাটি খাটাকৃত্তি। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'তুমি তহার গীবত করিলে।’

গীবত সর্বসশ্মতিক্রুম্ম হারাম। ইহাত কাহার্রা কোন দিমত নাই। তবে বৃহৎ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষ<্রে প্রয়োজন অনুপাতে গীবত করার অনুমতি রহিয়াছে। যেমন হাদীস বর্ণनাকারী রাবীীদের চরিত্র পর্যালোচনা ও দোষ-৫ণ আলোচনা এবং উপদেশ প্রদান করা। বেমন জনৈন পাপাচারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্মাৎ করার অনুমতি চাইলে তিনি বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। এই সমাজপতি লোকটি বড়ই খারাপ।

অन্য হাদীসে আছে বে, মুআবাবিয়া ও আবুন জাহম (র) ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূনূন্নাহ্ (সা) ফাতিমাকে বলিলেন, 'মুতাবিয়া ঢো কপর্দকহীন। आর আবুল জাহ्ম সে তো কাঁধ হতে লাঠি নাময় না।’

আর এই হারামও অত্ত্ত কঠোর ও ভয়াবহ। আল্লাহ্ ত'আলা গীবত করাকে মৃত

 ভ্রাতার ‘গাশৃত ভক্ষণ করিত চাহিবে?’ অর্থা মরা মানুষেরে গোশ্ত খাওয়াকে স্বভাবত ভেমন তোমরা অপছ্দ কর, তেমনি শরীীয়াতের বিধান হিসাবে গীবত করাকেও অপছন্দ কর। কারণ ইহার পরিণাম ও শাস্তি উহার ঢুলনায় কঠোর ও ভয়াবহ। উল্লেখ্য বে, আল্লাহ্ ত'আना মানুষ্রের মনে গীবত সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি এবং সাবধানত অবলম্বনের নিমিত্ত ইহা বলিয়াছেন। বেমন রাসূলুল্নাহ্ (সা) দান করিয়া আবার ফেরত নেয়ার ব্যাপারে বলিয়াছেন, ‘যে এমন করে সে ঐ কুকুর্রের ন্যায় বে বমি করিয়া পুনরায় উহা খাইয়া কেলে।

একাধিক সূত্রে সিহাহ, হিসান ও মাসানীদ গ্রন্থের বহ হাদীসে বর্ণিত বে, রাসূন্ন্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বনিয়াছেন, ঢোমদের এই শহর মক্কা নগরীতে, এই হজ্জের মালে এই দিনটির মর্यাদার ন্যায় তোমাদের রক্ত, সস্পদ ও সম্মান মর্यাদা সশ্পন্ন বঙ্ৰু; তার ক্ষতিসাধন হারাম।

ইমম আবূ দাউদ (র).... আবৃ হহরায়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূনूল্মাহ্ (সা) বनिয়াছেন ঃ মুসলমানের উপর মুসলমানের সশ্পদ নষ্ঠ করা, মানহানী করা ও প্রাণের কতি করা হারাম। একজন মানুষ্ের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য তাহার মুসলমান ভাইর্যের তাম্ছিন্য করাই যথেষ ।

উসমান ইব্ন आবূ শায়বা (র).... आাবূ বুরদাহ বালবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : হে ঐ সব লোক! याহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ; কিন্হু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসনমান্নর গীবত করিও না, তাহাদের গোপন দোষ «ুঁজিয়া বেড়াইও না। কারণ বে মুসনমানের গোপেন দোষ ฆুঁজিয়া বেড়ায় আা্লাহ্ তাহার গোপনীয়ত প্রকাশ কর্যিয়া দেন। আার আল্লাহ্ যাহার গোপনীয়তা ফাঁস করেন তাহাকে তিনি তাহারই গৃহে অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।

হাকিম আবূ ইয়ালা (র) ঢাঁহার মসনাদ গ্্থে বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূনून्बाহ্ (সা) একদিন আমদের ভাষণ দান করেন। পর্দার আড়াল হইতে মহিনারাও তাহা খনিতে পান। তিনি বলেন : "হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখ্ ঈমান আনিয়াছ কিন্ুু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোেরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের চাপাদোষ খুজিয়া ফিনিও না। কারণ বে তাহার ভাইয়ের চাপা দোষ ฆুঁজিয়া ফিরে আল্gাহ् তাহার जপ্রকাশিত দোষ প্রকাশ কंরিয়া দেন। आল্লাহ্ যাহার দোষ প্রকাশ করেন, তাহাকে তিনি তাহার ঘরের ভিंতরই অপদস্ত কর্রিয়া ছাড়েন।"

আবূ বকর আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আল ইসমাঈলী (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বনেন, রাসূলूল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন, ‘হে ঐ সকল লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ, কিন্ুু ঈমান অন্তরে প্রবেশ নাই, তোমরা มুসंबমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের গোপন দোষ তালাশ করিয়া ফিসিওও না। কারণ বে মুসলমান মুসলমানের দোষ ฆুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ্ তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্gাহ্ যাহার দোষ প্রকাশ করেন ঘরের অভ্তত্তরে হইলেও তিনি তাহাকে नাঙ্ફিত করেন।'

বর্ণিত আছে হযরত ইব্ন উমর (রা) একদিন কা‘বার প্রতি তাকাইয়া বনিলেন, ‘কত মহান তুমি! কত বড় তোমার মর্যাদ! ’িত্ুু আল্লাহ্র নিকট মু'মিনের মর্यাদা তোমা অপ্প্কা অনেক বেশী।

আবূ দাউদ (র).... মিসওয়ার (র) হইতে বর্ণনা কর্রে। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে প্রতারণা করিয়া এক 'গ্রাস খাদ্য আহার করিল, আাল্লাহ্ তাंহাকে জাহান্নান্ অনুরূপ এক গ্রাস খাদ্য আহার করাইবেন। আর ভে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ধোকা দিয়া কাপড় পরিষধান করিল, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামে অনুরূপ একটি কাপড় পরিধান করাইবেন। আর বে ব্যক্তি দুনিয়ায় লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ কর্রিবে আল্dাহ্ তাহাকে কিয়ামতে লোক দেখানোর জন্য অনুส্রপ করিবেন।

ইব্ন মুসাফ্ফা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মি‘রাজের সময় অমি তামার নখ বিশিষ্ট কিছু, লোক দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের সুখে ও বুকে চপেটাঘাত করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিবরাঈল! ইহারা কাহারা? বলিলেন, "ইহারা সেই সব লোক যাহারা মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করিত এবং মানুষের মানহানী করিয়া বেড়াইত।' ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা. আব্দুল কুদ্দূস ইব্ন হাজ্জাজ শান্মী (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মি‘রাজ রজনীতে আপনি কি দেখিয়াছিলেন? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, আমাকে লইয়া আল্লাহ্র সৃষ্ট এমন কিছু নারী-পুরুষ্ষের কাছে লইয়া গেলেন যাহাদের ব্যাপারে কিছু লোক নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল লোকের পাশের গোশ্ত জুতার বরাবর কাটিয়া তাহাদের মুখে রাখিয়া বলেন, তোমরা যের্রপ খাইতে, এখন খাও। তাহারা ইহা খাইতে মৃত্যুর ন্যায় কষ্ট পাইবে এবং অপছন্দ করিবে। আমি বলিলাম, তাহারা কাহারা? হে জিবরাঈল! তিনি বলিলেন তাহারা হইল ঐ সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইত, চোগলী করিয়া বেড়াইত। তখন তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমাদের কেছ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাইতে পছন্দ করিতে? তোমরা তো তাহা অপছন্দ কর। সেও গোশ্ত খাইতে অপছন্দ করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) স্বীয় মসনাদে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) লোকদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা আজ রোযা রাখে এবং আমার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ইফতার না করে। আদেশমতে সকলেই রোযা রাখিল। সন্ধ্যা বেলা এক একজন আসিয়া বলিতে লাগিল, আমি আজ রোযা ব্রত কাটাইয়াছি, অনুমতি দিন, ইফতার করি, আর তিনি অনুমতি দিতেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পরিবারের দুই মহিলা আজ রোযা রাখিয়াছে। আপনি অনুমতি দিন তাঁহারা ইফতার করুক। রাসূনুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি পুনরায় একই কথা বলিলে এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহারা রোযা রাখে নাই। আচ্ছা যে সারাদিন মানুষের গোশ্তই খাইন সে রোযা রাখিল কি করিয়া? সত্যিই যদি তাহারা.রোযা রাখিয়া থাকে তাহলে তুমি গিয়া তাহাদিগকে বমন করিতে বল। তাহারা তাহাই করিল.। উভয়ে কিছু কিছু জমাট রক্ত বমন করিল। অতঃপর লোকটি আসিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, এই অবস্থাতেই যদি তাহাদের মৃত্যু হইত তাহলে অগ্নি তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। এই হাদীসের সনদ দুর্বল এবং মতনও দুর্লভ।

হাফিজ বায়হাকী (র).... রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ (রা) বলেন রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর যুগে দুই মহিলা রোযা রাখে। এক ব্যাক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের এখানে দুই মহিলা রোযা রাথিয়াছ্, এVন তাহারা পিপাসায় মরিয়া যাওয়ার উপক্রম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুই বলিলেন না, চূপ করিয়া রহিলেন। লোকটি পুনরায় বলিল, ছে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলা দুইটির মুমূর্ষু অবস্থা! রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তাহাদের ডাকিয়া আন। তাহারা আসিলে একটি পাত্র আনিয়া একজনকে বলিলেন, ইহাতে বমি কর। সে আধা পেয়ালা পরিমাণ শূঁজ ও রক্ত বমন করিল। দ্বিতীয়জনকে বলিলেন, তুমিও বমি কর। সে পূঁজ, টাটকা রক্ত ও গোশ্ত ইত্যাদি বমন করিয়া পাত্র পুরিয়া ফেলিল। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, ইহারা আল্লাহ্ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা হইতে রোयা রাখিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইফতার করিয়াছে। অর্থাৎ দুইজন একত্রে বসিয়া মানুষের গোশত খাইয়াছে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন মায়ায (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক মহিলার সহিত আমি হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছি। তনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) মুখ ফিরাইয়া নিলেন। লোকটি চারবার কথাটি বলিবার পর পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্জ্ঞাসা করিলেন তুমি কি যিনা করিয়াছ? বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জানো, যিনা কাহাকে বলে? বলিল, পুরুষ নিজের স্ত্রীর সহিত বৈধ উপায়ে যাহা করে আমি তাহার সহিত অবৈধভাবে ঠিক তাহাই করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তা এখন তুমি কি চাও? বলিল, চাই, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। এইবার রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার ঐ্রিটা কি তুমি তাহার ওখানে ঢুকাইয়াছ, यেমন সুরমাদানির শিলা সুরমাদানীতে অদৃশ্য হইয়া যায়? বলিল, হ্যা, হে আল্লাহ্র রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, এইবার রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবার আদেশ দেন। নির্দেশমত তাহাই করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ऊনিতে পাইলেন যে, দুই ব্যক্তির একজন অপরজনকে বলিতেছে, দেখিলে এই লোকটির কাত! আল্লাহ তাহার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নফস তাহাকে ছাড়িল না। অবশেষে কুকুরের ন্যায় প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাইল! অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) কোথাও রওয়ানা করিতেছেন। পথিমধ্যে একটি মরা গাধা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, অমুক অমুক কোথায়? আস, এই মড়া হইতে খাও। তাহারা বলিল, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাও কি খাওয়ার জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তবে কেন এই একটু আগে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের যে দোষচর্চা করিলে তাহা এই মড়া খাওয়া অপেক্ষা জঘন্য। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার জীবন, সে তো এখন জান্নাতের নহরে হাবুডুবু খাইয়া বেড়াইতেছে। এই হাদীসের সনদ সহীহ्।

ইমাম আহমদ (র)... জাবির ইব্ন আদ্লুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সংণগে ছিলাম। হঠাৎ পঁচা-গলা এক মড়ার উৎকট দুর্গ্্ধ নাকে আসিলে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা কি জান, ইহা কিসের দুর্গল্ধ? ইহা সেই লোকদের দুর্গল্ধ যাহারা মানুষ্রের গীবত করিয়া বেড়ায?

आবূ ইব্ন হ্মায়দ (র) তাহার মসনাদদ জাবির ইব্ন আদ্মুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির ইব্ন আদ্দুল্dাহ (রা) বলেন, কোন এক সফর্রে আমরা রাসূলুল্নাহ (সা)-এর সজ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি গলিত মড়ার তীব্র দুর্গ্ধ নাকে আসিলে রাসৃনুন্নাহ্ (সা) বনিলেন, মুনাফিকদের একটি দল কতিপয় মুসনমানের গীবত কর্যিয়া ছিল সেই জনাই এই দুর্গক্ধের আবির্তাব।
 সানমান ফারসী (রা) কোন সফ্রে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর দুই সাহাবীর সঙ্েে ছিলেন। তিনি তাহাদের সেবা করিতেন, মাল-পত্র বহন করিতেন ও তাহাদের সুহিত পানাহার করিতেন। একদিন সংগীদ্য় সশ্মুvে রওয়ানা কর্রিলেন কিত্হু তিনি গেলেন না, ঘুমাইয়া রহিলেন। মনিযিলে প্ৗौছিয়া তাহাকে না পাইয়া অগত্যা তাহারা নিজেরাই তাঁ্ুু <েনিলেন। অতঃপর বনিলেন, সানমান আসলে টপস্থিত খানা খাইতে আর তৈরি
 তাহাকে তাহারা কিছू সালন আনার জন্য রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। একটি পেয়ালা হাতে কর্রিয়া সে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সংগীরা আমাকে পাঠাইয়াছেন আপনার নিকট যদি থাকে একটু সানন দিন। Өনিয়া রাসূনूল্बाহ্ (সা) বলিলেনি ঃ তোমার সংগীরা সালন দিয়া কি কর্রিषে? তাহারা তো সানন দিয়াই রুটি খাইয়াছে। অগত্যা ফিন্রিয়া গিয়া সানমান (রা) সংগীদ্বয়কে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর এই উক্তি বিবৃত্ করেন। ऊনিয়া তাঁারা নিজেরাই রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন সত্য সত্যই যিনি আপনাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, ঢাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, রওয়ানা হইয়া অবধি আমরা কোন খাদাই তো চোথে দেখিলাম না। (আর আপনি কিনা বলিতেছেন আমরা সানন দিয়াই রুটি খাইয়াছি। ব্যাপার कि বুমিলাম না।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সালমান সপ্পক্কে তোমরা যে উক্তি করিয়াছিলে, উহাই তাহার গোশৃত দ্বারা সালন পাকাইয়া
 নাযিল হয়।

হাফিজ্জ যিয়া আন মাকদিসী (র) আল মুখতারে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন। আনাস ইবৃন মালিক (রা) বলেন, আরবের লোকদের মধ্যে সফরভ্রমণে একে অপরের সেবা করিবার নিয়ম ছিল। কোন এক সফরে আবূ বকর ও উমর
(রা)-এর সংগে জনৈক ব্যক্তি ছিল, সে তাহাদের সেবা করিত। একদিন তাহারা দু’জন घুমাইয়া পড়েন। সজাগ হইয়া দেথিতে পাইলেন বে, খাদিম লোকটি তাঁহাদের খানা প্রস্তুত করে নাই। বলিলেন, ও বেটা! বড়ই ঘুম কাতর। অতঃপর তাহাকে জাগাইয়া বল़िলেন, ঢুমি রাসূनूল্মাহ् (সা)-এর নিকট यাও। গিয়া বল, আবূ বকর ও উমর আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং আপনার নিকট. একটু সালন চাহিয়াছেন। লোকটি আসিয়া তাহাদের আর্জি পেশ করিলে রাসুলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তাঁহারা তো সালন দ্বারাই রুটি থাইয়াছছ! রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর এই দুর্বোধ্য উক্তি ওনিতে পাইয়া তাহারা নিজেরাই দরবার্র রেসালাতে আসিয়া বলিলেন, হে আল্ধাহ্র রাসূন? আমরা কি দ্বারা সালন পাকাইনাম? রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : ‘তোমাদের তাইয়ের গোশৃত দ্ঘারা। শপথ সেই সত্তার যাঁহার হাত্ আমার জীবন! তোমাদের দাঁতে এথনও আমি .তাহার গোশৃত দেখিতে পাইতেছি। ఆনিয়া জাবূ বকর ও উমর (রা) বলিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূন! আল্নাহর নিকট আমাদের জনা আপনি ক্ষমা প্রার্থনা কর্পন। রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেনঃ আমি কেন ওকে (यাহার গীবত করিয়াছ, তাহার) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা .... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ দুনিয়াতে বে নিজ ভাই্য়ের গোশ্ত ভক্ষণ করে, আখিরাতে তাহার নিকট উহার গোশ্ত আনিয়া বলা হইবে, ইহাকে এখন মৃত
 করিবে এবং তাহার্যু মুখ পাংఱ হইয়া যাইবে ও চিৎকার করিতে থাকিবে। এ হাদীসটি বড়ই দুর্ণভ (গরীব)।
 তাহাত" াহাকে ভয় করিয়া ঢাঁহার আদেশ-নিযেধ মানিয়া চল।
 তাহার তাওবা কবূল কর্রেন এবং বে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহার প্রতি তিনি পরম দয়ানু ।

জমহ্র আলিমগণ বলেন, গীবতকারীর जওবা করার নিয়ম হইল, প্রথমত গীবত করা ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় উহা না করার দৃঢ় সংকল্প করিবে। তবে অতীত অপারাধ্রে জন্য অনুতষ্ঠ হওয়া এবং কৃত গীবতের্র প্রতিবিধান করা শর্ত কিনা তাহাতে মতভ্দে রহহিয়াছে। একদল আলিম বলেন, প্রিবিধান শর্ত নয়। কারণ যাহার অগোচরে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছে তাহাকে ব্যাপারটি জানাইতে গেলে সে ততোধিক ব্যথিত হওয়ার প্রবল সষ্木াবনা রহিহ়াছে। সুতরাং প্রতিবিধানের জন্য ননা জানাইয়া এবং বে সব মজলিসে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছিল, সে সব মজলিসে তাহার ওণ বর্ণনা

করিতে খরু করিবে এবং অন্য কাউকে তাহার সস্পর্কে গীবত করিতে দেখিলে যথাসম্বব প্রতিরোেের ব্যবস্থা করিবে। ইহাই ইইবে সত্যিকার প্রতিবিধান।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... জাবির ইবุন আद্লুল্লাহ্ ও আবূ তালহা ইবৃন সাহল আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা কত্রে। জাবিন ইবৃন আব্দুল্লাহ্ ও আবূ তানহা ইব্ন সাহল (রা) বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন মুসলমানকে অপমান করিলো আল্মাহ্ তাহাকে এমন সব স্থানে লাঞ্ছিত করিবেন, ব্যোনে সে তাহার রহমত কামনা করেন। আর ভে কোন মুসলমানকে সাহাय্য করিয়া স্ভাব্য অপমান হইতে তাহাক্ রক্ষা করে। আান্ধাহ্ তাহাকে এমন সব ক্ষেত্রে সাহায্য করিবেনে, বেখানে সে তাঁহার সাহায্য কামনা করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) একই সূত্রে হাদীসটি বর্ধনা করিয়াছেন।

##   <br> 

১৩. হে মননুষ! जামি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ্ এক পুরুব ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগ্কে বিভক্ত কর্রিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, यাহাতে তোমরা একে অপর্রে সহিত পরিচিত হইঢে পার। তোমাদিগের্র মধ্যে সেই ব্যক্তিই आল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, বে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছ্ জানেন, সমস্ত খবর্র রাথেন।

তাফসীর : মানব জাতির जবগতির জন্য আল্লাহ্ ত'অালা বলেন বে, তিনি जাহাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে সেই ব্যক্তিট্টিই সৃষ্টি করিয়া তাঁহার থেকে ঢাঁহার সইখর্মিণীকে সৃষ্টি করেন। ঢাঁহারা হইলেন, আদম ও হাওয়া (অ)। অতঃপর তাঁহাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেন। শদটি قبائل অপেकা ব্যাপক। قরبائل এপর আরো কয়েকটি স্তর আঢ़। বেনন :



 আনসাবিল আরব ওয়ান আজম' নামক গ্থন্থ হইতে তথ্য সং্গ্রহ করিয়া আমি স্বতত্ত্র একটি মুকাদ্দমায় এ বিষর্যে आলোকপাত করিয়াছি।


মোটকথা, আদম (আ)-এর বংশধর হিসাবে সব মানুষই সমান। মর্যাদার তারতম্য ককবল দীন তথা আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অনুসরণ-অনুকরণণণ ভিত্তিতেই নির্ণিত হইয়া থাকে। এ ব্যাপারে বে যে পর্যায়ের, তাহার মর্यাদাও ঠিক সেই মানের । ঠিক একারণণেই আল্লাহ্ তা‘আলা গীবত ও একে অপরকে তাচ্ছিল্য কর নিষেধ করিয়া দেওয়ার পরই মানুয হিসাবে সকল্গে সমান সমান হওয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া
 এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও নানা গোত্রে। যাহাতে তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার।
 অপরের পরিচ্য় লাভ করিয়া প্রত্যেকক নিজ নিজ গোত্রে ফিরিয়া যাইতে পার। মুজাহিদ (র) বলেন, التـــارنـوا অর্থাৎ त্यেমন বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুক, অমুক কিংবা অমুক গোত্রের লোক।

আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা তোমাদের বংশ সূত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর যদ্ধারা তোমরা আত্মীয়তা বজায় রাখিতে পারিবে। কারণ আত্মীয়তা বজায় রাখিলে,পরিবার-পরিজনে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং প্রভাব প্রত্পিত্তি বাড়ে।
 তাকওয়া— বংশ নয়। এ প্রসংてগ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারौ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) ব্যলন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন? সাহাবাগণ বলিলেন, আমরা অবশ্য আপনাকে এ সম্পর্কে জিষ্ঞাসা করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বালিলেন, আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ) সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, यिने आাল্গাহ্র ब্রক নবীর পুত্র। তিনিও আল্नাহ্র এক নবীর পুত্র, তিনিও আল্লাহ্র খলীढলের পুত্র। প্রশ্নকারীরা বলিল, আমাদ়রর প্রশ্ন এই ব্যাপারেও নহে। রাসূলুল্লাহ্ (JI) বলিলেন, তবে কি ততামরা আমাকে আরব জাতি সম্বন্ধে জ্জিজ্ঞাসা করছ? তাহারা বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জাহিলিয়াতের সেরা ব্যক্তিগণ ইসলামেও সেরা ব্যক্তিল্পে বিব্বচিত। যদি তাঁহারা দীনের সম্যক জ্ঞান লাভ করে।

ইমাম মুসলিম (র) .... आবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদিগের বাহ্য আকারআকৃতি ও অর্থ-সন্পদ্দর প্রতি তাকান না। তাকান তোমাদিগের হুদয় ও আমলের প্রভি।

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) জাহমদ ইব্ন সিনান (র) সূত্রে কাসীর ইব্ন হিশাম (র)-এর হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) .... হাবীব ইব্ন খিরাশ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। হাবীব ইব্ন चিরাশ (রা) বলেন, তিনি রাসূলूল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ঈনিয়াছছন বে, ‘মুসনমানগণ পরু্পর ভাই-ভাই। তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে একের্র উপর অন্যের কোন রকম শ্রেষ্যত্ম নাই।’

আবূ বকর বায়यার (র) .... হু্যায়ফন (রা) হইচে বর্ণনা করেন। হহযয়য়া (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, ‘ঢোমরা সবাই আদমের বংশষ্র। আদম মাটির তৈরী। তোমরা পূর্ব পুরুষ্েে দ্বারা ফখ্খর করিবে না; অন্যথায় মট্লের কীট হইতেও আল্লাহ়র নিকট ঘৃণ্চ হইবে।

ইব্ন आবূ হতিম (র) .... ইব্ন উমন (রা) ছইতে বর্ণনা কর়েন। ইবননে উমর (রা) বলেন, নবী (সা) মক্কা বিজढ্য়র দিন এক পর্যায়ে তাহার কাসওয়া নামক উе্ধ্রীর উপর थাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন। আল্লাহ্ ত'আলার যথাযথ ঞ্ণ বর্ণনা করিয়া তিনি বनিলেন, ‘‘লোক সকন! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হইতে জাহেলিয়াতের দোষ-জ্রুটি ও বংশ গৌৈবের প্রবণতা দূর করিয়া দিয়াছছন। এখন মানুষ কেবলমাত্র দুইजাগে বিज্ত। কেए সৎকর্ম পরায়ণ মুত্তার্কী ও আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাসশ্পন্ন। আর কেহ

 আল্লাহ্ ত'আলার দরবার্রে আমার নিজের ও তোমাদিগের জন্য কমা প্রার্থনা কর্রিতেছি। आবদ ইব্ন হ্মায়দ (র) আবূ আসিম যাহ्হাক, মুখাল্গাদ ও মূসা ইব্ন ঊবায়দা (র)-এর সূজ্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ (র) .... উকবা ইব্ন আমির (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। উকবা (রা) বলেন, র্াসূনুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছ্নেঃ ‘ঢোমাদিগের এই বংশ পরিচয় অন্যের উপর মর্যাদার প্রমাণ নহে। তোমরা সকনেই অাদম সন্তান । সকলেই সমানে সমান। দীন ও তাকওয়া ব্যতীত একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠতৃ নাই। অর্বচীন জাখ্যা পাওয়ার জন্য একজন লোক কৃপণ অশানীন হওয়াই যথেষ্ট।’ ইব্ন জারীর (র) ইব্ন লাহীয়ার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। তাঁহার শদ হইন, আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে সব মানুষ সমানে সমান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ত'আলা তোমাদিগক্ক বংশ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। বে যত বড় মুত্তাকী, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে তত বড় মর্यাদা সম্পন্ন।

ইমাম আহমদ (র) .... দুররাহ (রা) বিনতে আবূ লাহাব ইইতে বর্ণনা করেন। দুররাহ (রা) বলেন, একদিনের ঘটনা। রাসূলুল্নাহ্ (সা) মিম্বরে বসিয়া আছেন।

ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্মাহ্র রাসূল! উত্তম লোক কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ‘মানুষের মষ্যে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তাকওয়া-পরহেযগারীতে, সৎকাজ্েের আদেশ দান ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদানেে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখায় বে সকলের সেরা সে-ই সেরা মানুষ।’

ইমাম আহমদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) নলেন, 'মহানবী (সা)-এর দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রত়ি আকর্ষণ ছিল না এবং মুত্তাকী ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাঁহার কাছছ বিশেষত্ব ছিল না।’
 কিছুর খবর রাখেন। ঠিক সেই হিসাবেই যাহাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা বিজ্রাত্ত করেন, যাহাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন, যাহাকে যাহার উপর ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ণ দান করেন। এই সব বিময়ে তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী ও সবিনেষ সচেতন।

উ়পরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কোন কোন আলিম বলেন, বিবাহে কুফূ তथা সশ্পদ ও বংশ ও র্রপ সৌন্দর্যে সমতা রক্ষা করা শর্ত নয়। শর্ত একমাত্র দীন। কারণ আল্লাহ্র নিকট তাকওয়াই মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি। পক্ষান্তরে অন্যরা ভ্ন্ন দলীলের ভিত্তিত্তে কাফাআত শর্ত সাব্যग্ত করেন। ফিক্হেন কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা রহিয়াছে। কিতাবুল আহকামে আমি নিজ্জে এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

তাবারানী (র).... আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বনী হাশিমের এক ব্যক্কিকে বলিতে ওনিয়াছেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা আপন লোক। খ্িয়া আরেক ব্যক্তি বলিল, তোমার অপেক্ম আমি রাসূলের বেশী আপন। তোমার তো াঁাহার সহিত বংশ সম্পর্ক রহিয়াছে।







38. আরার মরুবাসিগণ বলে, ‘আমরা ঈমান আনিলাম’; বল, "তোমরা ঈমান जান নাই, বরংং তোমরা বল, আমরা आা্রসমণ্ণণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ কর্রে নাই। यদি তোমরা অাল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদিগের কর্মফন সামান্য পরিমাণও নাঘব করা হইবে না।

১৫. ঢাহারাই মু’মিন, যাহারা জাল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান জননিবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ ম্বারা আল্লাহুর পৰথ সং্পাম করে তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।
১৬. বল़, ‘তোমরা কি তোমাদিগের দীন সশ্পর্কে আল্লাাহুকে অবহিত করিতেছ?
 সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'
১৭. উহারা আख্যসমপ্ণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বন, ‘ঢোমাদিগেরে আা্মসমপ্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না। বর্ং আাল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, यদি তোমরা সত্যবাদী इও।'
১৮. আাল্লাহ্হ আকাশমওনী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সশ্পর্ক্ অবপত আছেন। ঢোমরা যাহা কর্ল আল্লাহ তাহা দেখেন।

তাফসীর ः বেসব আরব মরুুাসী সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ কর্রিয়া নিজেদের জন্য ঈমানের দাবী করিয়াছিল, অথচ তখনও ঈমান তাহাদের অন্তরে বদ্দমূল হয় নাই,
 অর্থাৎ আরব মরুব্বাসীরা বলিয়াছিল, আমরা ঈমান জানিয়াছি। বলুন, তোমরা ঈ মান আন নাই, বরংং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে. নাই।

একদল আলিম এই আয়াত দ্|ারা প্রমাণ করিয়াছেন বে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা সীমিত। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাजতের মাযহাব। হাদীসে জিবরীলও এ দাবীর পক্ষে সমর্থন করে বে, তাহাতে প্রথনে ইসলাম, অতঃপর ঈমান, তাহার পর ইহসান সশ্রক্ক প্রশ্ন করা হইয়াছে।

ইश দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, ইসনাম সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, ঈমান ঢদপেক্巾 সীমিত এবং ইহসান আরো সীমিত।

ইমাম আহমদ (র) .... সা‘দ ইব্ন অবূ ఆয়াক্লাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন । সাদদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন आমি নবী করীীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিনাম। দেখিলাম বে, তিনি কতিপয় লোককে দান করিলেন, কিন্মু উহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে কিছুই দিনেন না। দেখিয়া আমি বলিनাম, হে আল্লাহুর রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না, অথচ সে একজন মু'মিন লোক! রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिলেন, মু’মিন না বলিয়া বরং মুসলিম বল। সাদ্দ. (রা) এই কथাটি তিনবার বनिनেন, जার রাসূনুল্নাহ্ (সা) প্রতিবারই বলিলেন, মু'মিন না বনিয়া বহং মুসলিম বन। অতঃপর নবী (সা) বनिলেন, অनেক সময় आমি আমার অধিক थ্রিয় ব্যক্কিকে না দিয়া অন্যদের দান করি ওষ্মু এই আশংক্য়য বে, (দুর্বন ঈমানের কারণে অভবে পড়িয়া) পাছে তাহারা জাহান্নাম্রে উপযুক্ত ইইয়া পড়ে।

এই হাদীসে মহানবী (সা) মু’মিন ও মুসলিমের মাঝেে পার্থক্য করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় বে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষ গীমিত। বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যার ওরুতে আমি এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ বিস্তুরিিত আলোচনা করিয়াছি।

ইহাত্র আরো প্রমাণিত হয় বে, উক্ত লোকটি মুসলমান ছিল, মুনাফিক নয়। কারণ নবী করীী (সা) जাহাকক দান কর্া হইতে বির্রত থাকেন ঠিক, কিষ্ুু মুসলমান বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। ইহাত আরো প্রমাণ পাওয়া যায় বে, আয়াতে উল্লিशिত আরব বেদেঈনরা মুনাফিক ছিন না বরং মুসলমানই ছিল, কিন্ুু ঈমান অাহাদের অন্তরে তখনও বদ্ধমূন হইয়া সারে নাই। তবে সমসা ছিল এই বে, নিজেদের জন্য তাহারা এমন অবস্शুন ও মর্যাদার দাবীদার ছিল, याহ এখনও লাভ করিতে পার্রিয়াছ্ন না। তাই এই ব্যাপারে তাহািিগকে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা), ইবরাহীম নাখয়ী, কাতদা, ইবุন জারীর (র)-ও ইহা সমর্থন কর্কয়াছেন। পক্কান্তরে ইমাম বুখারীর মতে লোকখुলি আসলে মুনাফিক ছিন। কিন্ুু মুখে মুখে ঈমান প্রকাশ করিত।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইব্ন যায়েদ (র) সম্পর্কে বণ্ণিত আছে শে, তাঁহারা ঈমান আনিলাম’ না বলিয়া বরং তোমরা আসল কথাটিই বল যে, হত্যা বন্দীর ভয়ে আমরা আท্মসমর্পণ করিলাম।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়ার্তটি বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা সম্পর্কে নাযিল হয়। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়, ঈমান আনিয়া রাসূল (সা)-কে ধন্য করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিল। তবে সঠিক প্রথমটি। অর্থাৎ আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয় যাহারা নিজেদের জন্য ঈমানের স্তর দাবী করিয়াছিল।

অর্থাৎ তাহারা সেই স্তরের লোক ছিল না। यদি তাহারা মুনাফিকই ইইত তাহা হইলে, এইখানে তাহাদের সম্পর্কে অপমানজনক শব্দই ব্যবহার করা হইত। অথচ,
 خـ」l অর্থাৎ বল, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা মুসলমান হইয়iছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। অর্থাৎ এখন৫ তোমরা ঈমানের হাকীকতের নাগাল পাও নাই।
 اَعْمَالكُ হইইলে তোমাদিগের কর্মফল বিন্দুমাত্র কমানো হইইবে না। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্

 করিয়া यে তাওবা করিয়া আল্লাহ্মুখী হয়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন ও
 আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না ও টলমল করে না বরং সব সময় একই অবস্থা তথা খাঁটি বিশ্বাসের উপর অটল হইয়া থাকে। আর নিজ্রেদের সর্বশক্তি ও ঊত্তম সম্পদ আল্ণাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করে। ঈমানের দাবীতে ইহারাই প্রকৃত সত্যবাদী। পক্ষান্তরে ঐ সব লোক প্রকৃত ও পূর্রাঙ ঈমানদার নহে ঈমান যাহাদের মুখ অতিক্রম করিয়া হুদয়ে পৌছে না।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মু’মিনরা দুনিয়াতে তিন শ্রেণীতত বিভক্ত। এক শ্রেণী তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূনের উপর ঈমান আনিয়া পরে আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ
 याহাদের মনে কোন লোড আসিলে আল্লাহ্র কথা শ্শ্রণ করিয়া তাহা বর্জন করে।
 অবহিত করিতেছ? অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্রে তোমাদিপের মনের খবর জানাইত্ছ?
 পৃথিবীর ছোট বড় একটি বিন্দুও ঢাঁহার অগোচর নয়। আল্লাহ্ সর্রবিষয়ে সম্যক जबशिण।
 যুসলমান হইয়া রাসূলের আনুগত্য ও সাহাया করিয়া তাহাক্ ধন্য করিয়াছে বলিয়া মনে কর্র তাহাদিপপে প্রতিবাদে আল্লাহ্ ত'আলা বলিত্ছেন, ‘হে রাসূল! আপনি পরিকার বनिয়া দিন «x, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধনা করিয়াছে বলিয়া তোমর্গা মনে করিও না। ইহাতে यদি বিন্দুমাত্র ঊপকার হয়, তাহাতে তোমাদেরই হইবে। বরং ইসনাম গ্ণণ করিতে পারিয়াছ, ইহ তোমাদের পতি আল্লাহ্ ত‘আলার অসীম মেহেরবানী।

隹 ধন্য করিয়াছেন, यদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও।। যেমন হহায়ন্নে দিন মহানবী (সা) আনসারদের বনিয়াছিনেেন, ‘হে আনসার সম্প্রদায়! ব্যাপার কি এমন নয় ভে, আমি তোমাদিগকে পথহারা পাইয়াছি•আর আমার মাধ্যদে আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত দিয়াছেন? তোমরা পরশ্পর বিচ্ছ্নি ছিলে আর আমার মাধ্যমম তোমাদিগের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করিয়াছেন? এবং তোমরা ছিলে নিঃঃ্ব-जসহায় অতঃপর ज়ামার উসিলায় তোমাদিগকে সহায় দিয়াছেন?’ বলাবাহ্ন্য বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখনই কোন কথ্া বলিতেন উত্তরে সাহাবাণণ বলিতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসৃনই ভালো জানেন।

হাকিম आবূ বকর বায়্যার (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আাব্木াস (রা) বলেন, বনূ আসাদের বেশ কিছু লোক একবার রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মুসলমান হইয়াছি, আরাবরা আপনার সহিত নড়াই করিয়াছে কিন্তু আমরা তাহ করি নাই। ওনিয়া রাসৃনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দীন সশ্পর্কে ইহাদের জ্ঞান সামান্য। শয়তান ইशাদের মুখ্খে উপর চলাচল করে। এই প্রসংণগ গোটা সৃিট্টিজগত সস্পর্কে তাহার জ্ঞান এবং সম্ঞ সৃষ্টির যাবতীয় কর্মকাঙ সম্বন্ধে নিজ্জের
 আকাশমভনী ও পৃথিবীয় অদৃশ্য বিষয় সশ্পক্কে অবগত আছেন এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখ্থে।

## সূরা काख

8® আায়াত, ৩ র্রౌকூ, মক্কী


কুরআনের বে কয়িি সূরাকে মুফাসৃসাল নামে অরিহিত করা হয়, বিও্ধ মতে সূরা काফ তাহার প্রথম সূরা। কেহ কেহ বনেন, মুফাস্সালের প্রথম সৃরা হইল সৃরা হজুরাত। সূরা নাবা থেকে মুফাস্সালের আর৫ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসাধারণ্যে.বে অভিমত শোনা যায় ঢাহার কোন তিত্তি নাই। আমাদের জানা মতে, নির্ভরযোগ্য কোন আলেম এ মত পোষণ করেন নাই। ইমাম আবূ দাউদ (র) ঢাঁशার সুনান গ্থন্থের
 মুফাসসালের প্রথম সূরা হওয়ার প্রমাণ। বর্ণলাঢি নিম্নরপ :

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... আউস ইব্ন হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দনের সাথে রাসূন্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন দলের সহব্যোীরা মুগীরা ইব্ন ঔবা (রা)-এর নিকট অবতরণ করে এবং বনু খানিককে নবী করীম (সা) তাহার একটি কোব্বায় স্ছান দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূনুল্লাহ (সা) প্রত রাতত ইশার সানাতের পর আসিয়া দাঁড়াইয়া দাডড়াইয়া আমাদের সাথে আলাপ করিতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা পরিবর্তন করিতে হইত। তিনি কিছুক্ষণ এক পাল্যের উপর আবার অন্য পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কथা বলিতেন। তিনি আপন সম্প্রদায় কুরাইশ কর্ত্থক यে নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন সাধারণত সে কাহিনীই বর্ণনা করিয়া ওনাইতেন। অতঃপর তিनि বলিতেন, "আমি দুঃथिত হইব না? মকায় आমরা দুর্বন ও প্রতিপত্তিহীন ছিলাম। কিম্ুু হিজরত করিয়া মদীনায় आসিবার পর এথন বানতির ন্যায় যুদ্ধ আমাদের ও তাহাদের মাঝে হ্তাত্তরিত হইতেছে। কখনও আমরা তাহাদের উপর জয়লাত করি, তাহারা হয় পরাজিত আর কখনো বা তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়।"


এইভাবে ক<্য়ক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একরাতে তিনি আমাদের নিকট আসিতে পূর্ব্বে নির্ধারিত সময়ের চের্যে বিলম্ব করেন। আমরা বলিলাম, হযূর! আাজ তো আপনি আমাদদর কাছে আসিতে বিলম করিয়া <ফলিলেন। তিনি বলিলেন, "কুরআনের ব্য जংxটি আমি প্রতিদিন তিলাওয়াত করি, আজ এখন উহা পাঠ করিলাম। পাঠ আরষ়্ করিবার প্র উशা শেষ না করিয়া আসিতে পারিলাম না।" হযরত আউস (রা) বলেন
 শরীফকে কিভাবে ভাগ করিতেন? উত্তরে তাঁহারা বনিলেন, প্রথম তিন থেকে যথাক্রুম তিন সূরা এক মজ্জিল, অতঃপর পাঁচ সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর সাত সূরা এক মঞ্জিন, অতঃপর নয় সূরা এক মজ্রিল, অতঃপর তের সূরা এক মজ্জিল এবং মুফাস্সাল-এর সস্পূর্ণটাই এক মঞ্জিল। ইমাম ইবุন মাজাহ (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) হইতে তিনি অবূ খালিদ আহমার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আদুল্মাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) হইঢে উল্মিখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
.অতএব মঞ্জিল সম্পর্কে উপরিউক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম হইতে আটচল্নিশ সূরায় হয় ছ় মঞ্জিল। অৎপরবর্তী সূরাটি হইন সূরা कাফ বেখান হইতে มুফাস্সীল आরভ। হিসাবটি বিস্তারিত্াবে এইর্রপ বলা যায় বে, প্রথম মজ্জিলের তিন সূরা হইল সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা। দ্বিতীয় মজ্জিলের পাচ সুরা যथাক্রুম মায়িদাহ, আনআম, আ’রাফ, আনফাল ও বারাআাত। ত্তীয় মঞ্জিনের সাত সূরা যथাক্রম্ম ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'দ; ইবরাহীম, হিজর ও নাহ্ন। চতুর্থ মঞ্জিলের
 সু’মিনূন, নূর ও ফুরকান। পঞ্চম মজ্জিলের এগারটি সূরা যথাক্রুে ও'আরা, নাম্ল,
 ফাতির ও ইয়াসীন। মষ্ঠ মঞ্জিনের তেরটি সূরা যথাক্রুম সাফ্যোত, লোয়াদ, যুমার, গাফির, হা-মীম আস্সাজ়দা, হা-ীীম-আইন-সীন-কাফ, যুখর্জফ, দুখান, জাছিয়া, আহকাফ, আল কিতাল (মুহাম্মদ) ফাত্হ ও হজুরাত। ইহার পরবর্তী সুরাটি হইল সুরা काফ। সাহাবাগণণে বক্তব্য অনুযায়ী লেখান হইতে মুফাস্সান আরার। ইহা সন্দেহতীত রূপে প্রমাণিত হয় বে, কাফ-ই মুফাস্সান এর প্রথম সূরা। সকল প্রশংসসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ (র) ...... আদ্দুল্নাহ ইব্ন আদ্লুল্নাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বললन, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ আনানাইছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূনুল্ধাহ (সা) ঈদের সালাতে কোন্ সূরা পাঠ করিতেন? তিनि বनिলেন, সূরা क্কাফ ও সূরা ইকতারাবাতিস সা‘আত। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম অবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ, ইমাম মালিক (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

ইমাম মুসলিম (র)-এর অন্য এক বর্ণনায় আবূ ওয়াকিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম উপরোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ কর্রেন

ইমাম আহমদ (র).... হারিছার কন্যা উম্মে হিশাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা) বলেন, দীর্ঘ দুই বছর কিং্বা এক বছর ক<্য়ক মাস যাবৎ আমরা ও রাসূল (সা) একই চূলা ব্যবহার করিয়াছি। आমি রাসূলূল্মাহ (সা)-এর মুখ হইতেই সূরা कাফ মুখ>্ করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআর খোত্বা প্রদানের সময় মিম্বরে দাঁড়াইয়া এই সূরাটি পাঠ করিচেন। ইব্ন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম মুসনিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... হারিছ ইব̣ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন,
 তিনি প্রতি জুযুঅায় এই সূরাটি পাঠ করিতেন। উম্মে হিশাম (রা) বলেন, আমাদের চूলা এবং রাসূন্ম্নাহ (সা)-এর চুলা একটিই ছিল।

ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ऊ‘বা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

মোটক্থা, রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বে কোন বড় সমােশশ, ভেমন ঈদ জুমুআ ইত্যাদিতে সূরা क্কাए পাঠ কর্রিতেন। কারণ এই সূরাটিতে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুথ্খান, আল্লাহর সय্যুখে দওায়মান হওয়া, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরষ্ষার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষ<্যে আলোচনা করা হইয়াছে।



# - (r) <br>   

১. काফ, শপথ সপ্মানিত কুরজানের, ঢুমি অবশ্যই সত্ককারী।
 দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে ও বলে, "ইহা ঢো এক আ巾র্য ব্যাপার।
৩. " অামাদিগের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, আমরা কি পুনর্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"
8. জমি ঢো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় উহাদিগের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফল্নক।
৫. ব্যুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশ্য় দোদুল্যমান।

ঢাফসীী : বিভিন্ন সূরার ऊরুতে বে সব হরखে হেজা উল্লেখ করা হইইয়াছে ق
 অনেকে এই মত ব্যふ করিয়াছেন। আমরা সূরা বাকারার তরুতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচ্না করিয়াছি।

কোন কোন পূর্বসূরী মনীযী সস্পর্কে বর্ণিত আছে বে, তাহারা বনিয়াছেন, ق এমন একটি পাহাড়ের নাম যাহা সমত্ণ পৃথিবীকে বেষ্ করিয়া রাখিয়াছে। উহাকে জাবালে काফ নামে অরিহিত করা হয়। সষ্ভবত ইহা বনী ইসরাঔনদের মনগড়া কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। কেহ হয়ত এই হিসাবে উহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, বে সব ইসরাঈনী বর্ণনার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ইসলা|্মের বক্তব্য নাই উহা বর্ণনা করা জায়েय। আমার মনে হয়, দীনের ব্যাপার্র সর্বসাধারণণর মধ্যে বিজ্রান্তি সৃধ্টি করার নিমিষ্ত ইসরাঋনী যিন্দীকদের মনগড়া কাহিনী। এযুপেও অসং্খ্য বিজ্ঞ উলামাত্রে কিরাম ও অসংখ্য যুসলিম মনীষীর বর্তমানে তাহারা ভূয়া হাদীস রচন্া কর্য়য়া জনমনে বিজ্রান্তির জাল বিস্তারে র্রুটি করে নাই। অতএব হাজাজ-হাজার বছর পূর্বে যখন না ছিল সংর্রকণণের কোন ব্যবস্থা, না ছিন जান-মন্দ বিব্বেনাকাকারী পণিত, যাহার্রা থাকিত সর্বক্ষণ মদে মত, ঞ্ৰশী বাণীকক স্ব|্থানুযায়ী বিকৃতির কাজে যাহাদের ছিন সিদ্ধহষ্ত তাহাদের বর্ণিত কাহিনীীকে কতটুকুই বা বিপ্পাস করা যায়?

তবে মহানবী (সা) বে বनিয়াছছন, "বনী ইসরাঈনদ̆র বর্ণনা আলোচনা করায় কোন দোষ নাই।" ঢ़াহা সর্বক্ষেত্রে নয় বরংং যাহাকে যুক্তিসংগত বনিয়া সাব্যস্ত করা হইবে উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াহে। পক্ষান্তরে যাহা বাস্ত্ব পরিপন্থী, শ্রবণ করা মা|্রই বুদ্ধি যাহাক্ক অযৌক্কিক ও বাতিল বলিয়া সিদ্ধান্ত দেয়, উহা বর্ণনা করার অনুমতি নাই। আলোত্য বর্ণনাটি দ্রিতীয় শ্রেণীডুক্ত বিধায় পরিত্যাজ্য। আল্লাহ ভাল জানেন। অনেক পৃর্বসুরী ও উত্তরসূরী কুরুান ব্যাখ্যাতা কুর্ানের ব্যাখ্যায় আহলে কিতাবদের গ্রন্থ হইতে অনেক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরান

তাহাদের এসব ভিত্তিহীন অनीক কাহিনীর মুখাপেক़ী নয়। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম রাজী (র) তো আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় आদ্লুল্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এমন একটি অड़िনব বর্ণনা নকল কর্যিয়াছেন যাহা সনদূর দিক ইইতে বিঔদ্ধ নয়। বর্ণনাটি ইবৃন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আর্木াস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইবৃন আব্dাস (রা) বলেন ঃ জাল্লাহ ত'জালা এই পৃথ্বীীর পিছনে এমন একটি সমूদ্র সৃষ্টি কর্রিয়াছেন যাহ পৃথিবীকে বেষন করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর এই সমুদ্রুর পিছনে এমন একটি পাহাড় সৃৃ্টি করিয়াছেন যাহা সব্রুট্রি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছছ। এই পাহাড়টিটে ক্কাফ নামে পাহাড়টির উপর রাখা হইয়াছে। অতঃপর ঐंই পাহাড়ের পিছনে এই পৃথিবীর সাত ঞুণ বড় একটি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা পাহাড়়টটকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতঃপ্র সেই বৃহৎ পৃথিবীর পিছনে একটি সদ্দ্দ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীটিকে বেষ্টন করিয়া রাথিয়াছে। অতঃপ্র উহার পিছ্নে একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার নাম কাফ। দিতীয় আকাশ উহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনিভবে সাত পৃথিবী, সাত সম্র্র, সাত পাহাড় ও সাত আকাশের কথা উন্নেখ করিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিলেन। বর্ণনাটির সূত্রে ইনকেতা অর্থাৎ সূত্র বিচ্ছেদ রহিহিা়াত্র

আनी ইব্ন আবূ তালহা (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, 3 আল্লাহ ত'অালার একটি নাম বিশেষ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত বে, উহা - -لـ


উল্লেথ্য বে, বর্ণনা দুইটির সাথ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটির দূরত্ম কোন সপ্পর্কও নাই।

কেহ কেহ বনেন $\circ$ ق এর অর্থ করা হইয়াছে। ق হরষটিই অবরিষ্ট শব্দঙ্ভো উহ্য থাকার প্রমাণ। বেমন কবি বनिয়াছ্ন : : কারণ, বাক্যের অংশ বিশেষকে তখনই উহ্য রাখা যায় যখন সুস্পষ্ট কোন দনীল থাকে। আলোচ্য আয়াতংশে ق হরষটি দ্বারা এতঔনো শদ্দ উঘ্য আছে বनিয়া বুঝা যায় না।
 শ|পথ! যাiহার সম্মুখ হইতে এবং পিছন হইতে মিথ্যা আসিতে পারে না। যাহা প্রশ০ংসিত, প্রভ্ঞাময় আল্ধাহর পক্ষ ইইতে অবতীর্ণ।

আলোচ আয়াতাংশের জওয়াবে কসম কি, এই ব্যাপারে উনামাগণণর মতবিরোে রহিয়াছে। কতিপয় নাহ্থ বিশেষষ্ঞ হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন,
 ব্যাখ্যাটি সঠি́ক বর্नিয়া মনে 'হয় না। বষ্থুত কসমের পরবর্তী কালামের সারাশ্ অর্থাৎ

নবুওয়াত ও পুনরু্থানের বাশ্তবতা প্রমাণিত হওয়াই জওয়াবে কসম। জওয়াবে কসম প্রকাশ্যে উন্নেধ না থাক্য়় কোন অসুবিধা নাই। কুরजানে এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত


 কিন্ুু কাফিন্ররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত্ত হইতে দেথিয়া বিম্ময়বোধ করে এবং বলে, উহা এক আর্ণর্য ব্যাপার।"

অা্থাৎ কাফিররা আশর্যবোধ করিতেছে বে, তাহাদের মধ্য ইইতে একজন মানুষ কি করিয়া রাসূলরূপে আবির্ভূত হইন।

 তাহাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির নিকট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" অর্ৰাৎ ইহা কোন আশর্শ বিষয় নয়। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ম <েরেেশতাদের থেকে, যাহাকে ইচ্ম মানবকুল থেকে রাসূল নির্বাচিত করিয়া থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ ত'আআলা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে কাফিন্রদের

 কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"

অর্থাৎ কাফিंররা বলে বে, আমরা যখন মরিয়া যাইব, আমাদের দেহের জোড়াধ্লি খুলিয়া পৃথক হইয়া বিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইবে তখন আমাদদর পুনরায় এই
 সেই প্রত্যাবর্তন"। অর্ৰাৎ কাফিরদের দৃঢ় বিশ্বাস বে, মৃহ্যুর পর পুনর্জীবন নাভ করা সষ্ভব নয়।

 অর্থাৎ মৃত্তিকা তাহাদের দেহের কতটুকু ভক্ষণ করে উহা আমার জানা আছে। উপরু্ুু তাহাদের ছিন্নিন্ন অংগ্অলি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াহে উহা আমার অবিদিত নয়।
. নিকট जই সবকিছু সংর্রক্ষণকারী কিতাব রহিয়াছে। ফनকথা, আল্লাহ ত‘আলা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। উপরন্ সমুদয় বিষয়ব্যু কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা इইয়াছে।
 आওखী '(র) বर्ণনা করিয়াছেন बে, আয়াতের অর্থ-মৃত্তিকা তাহাদের গোশ্ত, চর্ম-হাড্ডি, লোম ইত্যাদির যাহা ভক্ষণ করে আল্লাহ তাহা জানেন।

মুজাহিদ, কাতাদা, यাহ্হাক (র) এবং. অन্যান্য ইমামগণও অনুর্রপ মত পোষণ করিয়াছেন।

অতঃপ্র আল্লাহ ত'আলা তাহাদের কুফরী, অবাধ্যত ও সষ্ভব বস্তুকে অসষ্ভব ভাবার কারণ বর্ণনা প্রসগ্গে বনিত্তেন :
 আসিবিবার পর উহারা তাহা প্রত্যা丬্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।"

जর্থাৎ বে কোন সত্য প্রত্যাখ্যানকারী স০শর্যে দোদুল্যমান হইয়া থাকে। সে যাহাই
 ও সংশ<্যে নিপতিত! বেমন আল্লাহ ত'আলা অন্য্র বলিয়াছেন :
 রহহিয়াছ'। यাহাকে কন্যাণ ইইতে বঞ্চিচ করা ইয়, সে-ই কুরজানের আনুগত্য হইতে বিরত থাকে ;"

৬. উহারা কি উহাদের উর্ধ্রস্থিত আকাশের দিকে ঢাকাইয়া দেণ্খ না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ কর্রিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত কর্রিয়াছ্ িবং উহাত কোন ফাট্লও নাই?
१. আমি বিষ্टৃত কর্রিয়াছি ভূমিকে ও তাহাত্ স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদৃগত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উড্ডিদ।
৮. जাল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বর্পপ।
৯. আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকন বৃষ্টি এবং তদ্বার্রা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।

১১. আমার বান্দাদিথগে জীবিকাস্বর্ণপ; <ৃষ্টি ঘারা অমি সজীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পুনরু্খান ঘটিবে।

ঢাফসীর ः কাফির্রা যাহার বাস্তবায়নকে অস্বীকার করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে, আল্লাহ ত'আলা স্বীয় ক্মতাবলে তদপেক্ষা অধিক আশর্যজজন বস্সুর প্রকাশ घটাইয়া দেখাইয়াছছন। লেই মহান কুদরতের কথা শ্যরণ করাইয়া তিনি বনিতেছেন : \&
 "কাফিররা কি তাহাদের উর্ধ্ধস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া লেখ্ে না বে, आমি কিভাবে উহা নির্মাণ কর্রিয়াছি এবং বাতি দ্বারা উহা সুসজ্জ্জিত করিয়াছি এবং উহাতে বিন্দুমাত্র ফাটন নাই।"

কाহाরো মতে '

বেমন আল্লাহ ত'আলা অন্যত্র বनিয়াছেন :



অর্ধাৎ "यिनि সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সঙ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না। আবার তাকাইয়া দেখ কোন জ্র্টি পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার দৃEি ফিরাও, সেই দৃট্টি ব্যর্থ ও ক্নান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।" অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টিতে কোন দোষ-ক্রুটি প্রমাণ করা মানুষ্ের সাধ্যাতীত। উহা সম্পুর্ণ <্রুটিমুক্ত।
 সশ্প্রসারিত করিয়াছি এবং বিছছয়া দিয়াছি।
 ভূম্মিতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছি যেন উহা তাহার অধিবাসীদের লইয়া টলিতে না পারে। কারণ পৃথিবী চতুর্দিক হইতে পানি দ্বারা বেধ্টিত।
 যাবর্তীয় নয়ন প্রীতিকর শস্যরার্জি ও ফল-ফলাদি ইত্যকার বস্থুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি।" আল্লাহ ত'জালা অনাত্র বনিয়াছেন :
 জোড়া সৃষ্টি করিয়ার্ছি যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।"


 করিবার কথা এইজন্য বলা হইয়াছ, যেন আল্লাহর অনুরাগী বে কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। -
 প্রত্যাবর্ত্তের অনুরুগী।

 আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্ঘারা বিভিন্ন প্রকারের বাগবাপিচা ও এমন শস্যরাজি উৎপন্ন করি যাহা ক্ষেত ইইতে কাটিয়া গোলাজাত করিয়া রাvা যায়।" "' जর্থাৎ "আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা দীর্ঘকায় খর্জুর বৃক্ষ উৎপ্ন করি।"

ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন,

 "বৃষ্টি দ্মারা আমি সঙ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে।"

মৃত ভৃমি অর্থ বে ভূমি পৃর্বে অনুর্বর ছিল। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পর উর্বরত সবুজ শ্যামল ও মনোমুপ্ধকর র্রপ লাড করিয়া নয়নী্রীতিকর বিভিন্ন ফল-ফুল উৎপন্ন করে, याহা দর্শকের চোখ কাড়িয়া নেয়। অথচ ইতিপূর্ব্রে ছিল তাহা ঘাস-পাত, তরুলততবিহীন অনুর্বর প্রান্তর। মৃত্যু ও ঞ্পসসপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরুথ্থানের ব্যাপারটি ইবনে ক্ষাীীর ১০ম খজ--৫心

ঠिক এমনই হইবে। এইভবেই আল্লাহ ত'অানা মৃত মানুষণ্গলিকে জীবিত করিয়া তুলিবেন। দদনন্দিন জীবনে মানুষ্বের চোের সামনে সংঘট্তিত এই সব নিদশ্শাবনীর তুলনায় কাফির্রা বে পুনরুপ্থানকে অস্বীকার করে উহা কোনো ব্যাপারই নয়। অতঃপর হে কাকির্র গোষ্ঠ! তোমাদর কি বোধোদয় হইবে না?
 जर्থाৎ মানুষ সৃষ্টির চেয়ে আকাশমল্ণী সৃষ্টি করা বড় কঠিন কাজ।

আাল্লাহ ত'আলা আরো বলিয়াছেন :


जর্রাৎ "তাহারা কি বুৰ্মে না বে, আল্লাহ ত'আলা আকাশমత্নী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐঐলি সৃষ্টি কর্যিয়া তিনি ক্বান্ত হন নাই? তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করিতে সক্ষম? হাঁ তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

তিনি আরো বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "এবং তাহার একটি নিদর্শন এই বে, ঢুমি ভূমিকে দেথিতে পাও ওক, উষর। অতঃপর আমি উহাতে বারি বর্বণ করিলে উহ্হ আল্দোলিত ও স্ফীত হয়, যিনি ভৃমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃত্রের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্ত্মিন।"
১২. উহাদিগের পৃর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিন নূহের সম্প্রদায়, রাস্স ও ছামূদ স্প্রদায়।

## ১৩. আদ ফিরাউাউ ও লূত সম্প্রদায়।

১8. এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। উহারা সকলেই রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি আপ্তিত হইয়াছে।
১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে উহারা সন্দেহ পোষণ করিবে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা‘আলা কুরাইশ কাফিরদিগকে এমন আযাবের ভয় দেখাইতেছেন, যাহা ঢাহাদের সমপর্যায়ের লোকদের উপর ইতিপূর্বে তিনি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। যেমন নূহ সম্প্রদায়। আল্লাহ তা‘আলা তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন ও রাস্স সম্প্রদায়, সূরা ফুরকানে বিস্তারিতভাবে যাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই প্রসজ্গে আল্নাহ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ

অর্থাৎ "উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহ সম্প্রদায়, রাস্স, সামূদ ও আদ সম্প্রদায় এবং ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।"
 লূত (আ)-কে তাহাদিগের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাদের সকলকে আল্লাহ তা‘আলা ইহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সত্যাদ্রোহীতার কারণণে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।
 বলিয়া হযরত "আইব (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে এবং তুব্বা সম্প্রদায় হইল ইয়ামানের অধিবাসী। সূরা দূখানে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হইয়াছে।
 উল্লিখিত সব কয়টি জাতি ও সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর একজন রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা প্রকারান্তরে সকল নবীকেই মিথ্যাবাদী বলার নামান্তর। এই হিসাবে তাহারা প্রত্যেকে সমস্ত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

यেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলিয়াছেন : كَنَّــتْ قَوْمُ نُوْحْ الْ "নূহ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল অথচ তাহাদ়র নিকট মাত্র একজন রাসূল আসিয়াছিলেন।" কিন্তু তাহাদের অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে, তাহাদের নিকট সকল রাসূল আগমন করিলেও তাহারা উহাদিগকে অন্বীকার করিত। "


অর্থাৎ রাসূলদিগকে অন্পীকার করিনে আমি যেই শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উপর উহা আপতিত হইয়াছে। অতঃএব তোমরাও সতর্ক হও! ভেন তোমাদের উপরও যেন অনুরপ আযাব আসিয়া না পড়ে। কারণ তোমরাও তাহাদের মত একই অপরাধে অপরাধী।

重 পড়িয়াঁি বে, পুনরায় সৃষ্টি "করিবার ব্যাপারে তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইবে?
 রহিয়াহে।' অর্থাৎ ঞ্রথমবার সৃষ্টि করিয়া আমি কান্ত হইয়া পড়ি নাই। আর পুনঃ সৃষ্টি তে তদপেক্কা সহজ কাজ।

 সৃষ্টি তাঁহার জন্য অধিকতর সহজ।"

আল্লাহ ত‘আলা অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন :

"এবং মানুষ আমার জন্য উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অন্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, ‘উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞত।"

সহীহ़ হাদীলে আছে বে, "আল্লাহ ত'আলা বলেন, বনী আদম আমাকে কষ্ঠ দেয়। সে বনে বে, আল্লাহ ত'অানা আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা পুনঃ সৃষ্টির চে<্যে সহজ নয়?"

الِّلْهِ مِنْ حَبْلِ الوُرِيُلِّهِ



#   



##  <br> اليُمْرَ حَبِينُّ

১৬. আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি ঢাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপ্ক্ষাও নিকটতর।
১৭. স্মরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম নিপিবদ্ধ করে।
১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।
১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই অসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।
২০. আর় শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন ।
২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সংগে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাক্ষী।
২২. তুমি এই দিবস সম্বক্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

তাফসীর : আল্লাহ তা‘আলা বলিতেছেন যে, মানুষের উপর তাঁার ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুযের কোন বিষয়ই তাহার জ্ঞানের আওতার বাহিরে নয়, এমনকি মানুষ তাহার মনের গভীরে ভাল কিংবা মন্দ কোন কল্পনা করিলে আল্লাহ তাহাও জানেন।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্দাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উন্মতের মনে যে কল্পনা জাগ্থত হয় আল্লাহ তা‘আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন, যতক্ষণ না সে উহা মুখে উচ্চারণ করে কিংবা কার্যে পরিণত করে।"
 নিকটর্তর।" অর্থাৎ "মানুর্ষের গ্রীবাস্থিত ধমনী তাহার যতটুকু নিকটে আল্নাহর ফেরেশতারা তদপেক্ষা অধিক নিকটে রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন বে, এই আা়াত দ্মারা আল্নাহর ইল্ম উল্দেশ্য। ঢাহারা এই ব্যাখ্যা এইজন্য করিয়াছেন ভেন, হুনূল বা ইত্হেহাদ লাল্যে না আলে। কারণ এই দুইটি বস্তু সর্বসপ্মত্র্র্মে নিষিদ্ধ। আল্নাহ ইহা হইতে পূত-পবিত। কিন্তু শ্দ দ্মারা এই অর্থ बूঝा याয় ना। काরণ जয়াতে হইয়ाए, আমরা বলা হইয়াছে। অতএ্র আয়াত দ্বারা আন্লাহুর ইলম বুঝা যথার্থ নয়।

यেমন মুমূর্ব ব্যক্তি সস্পর্ক আল্লাহ ত'অাना বनिয়াছেন
 কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।"
 जর্থাৎ "আমার নির্দ্রেশ আমার ফেরেশ্তাগণ যিক্র তথা কুর্রান जবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমিই উহা সংর্ষণ করিব।"

তদ্র্পপ আলোচ্য আায়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্, প্রদত্ত ফ্ষমতা বলে ফেরেশতাণণ মানুষ্যে গ্রীবাস্থিত ধমনীর ঢেয়েও অতি নিকটে অবস্থান করে। শয়তান ব্যেন মানুষরে কুমন্তণা দিয়া থাকে অনুর্রপভাবে ফেন্রেশতাগণকে মত্রণা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সহীহ হাদীস দ্ঘারা প্রমাণিত বে, নবী করীী (সা) বলিয়াছেন, "শয়ততান বনী আদমের শিরায় শিরায় চলাচন করিয়া থাকে।"

 বামে বসিয়া সর্ত্রতার সাথে তাহাদের আমল নিপিব্ধ করে।"
 একজন পাহারাদার «ের্রেশ্ত তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া উহা অক্ষরে অক্ষরে निপিবদ্ধ করে। একটি শব্দ বা একটি হরকতও ছাড়িয়া দেয় না।

 লিপিকব্রবৃ্দ; উহারা জানে তোমরা যাহা কর।"

ফের্রেশঢাগণ মানুম্যে প্রতিটি কथা লিপিবদ্ধ করেন কিনা এই ব্যাপারে आলিমগণণর মতবিরোধ রহিয়াছে। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন বে, ফেরেশতাগণ মানুষ্বের প্রতিটি কথাই নিপিবদ্ধ করেন। ইব্ন আা্বাস (রা) বলিয়াছেন, মানুব্বের বে সব কথার সওয়াব বা শাস্তি দেওয়া হইবে ফের্রেশঢাণণ কেবল উহাই লিপিবদ্ধ করেন।
 করে।

ইমাম আহমদ (র)...... বিলাল ইব্ন হারিছ মুযনী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্নে। তিনি বলেন, রাস়লুল্লাহ (সা) বনিয়াছেন, "অনেক সময় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কथা বলে যাহার বিনিময়ে সে তেমন বড় কোন সাওয়াবের আশা করে না কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। আবার অনেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে তেমন কোন অপরাধের মনে করে না কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন।

আলকামা (র) বলেন ঃ হারিছ ইব্ন বিলালের এই হাদীসটি আমাকে অনেক কথা ইইতে বিরত রাখিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইব্ন মাজ্াহ্ (র) মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আহনাফ ইব্ন কায়েস (র) বলিয়াছেন যে; ডান পার্শ্বের ফেরেশতা নেক লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম পার্ব্বের ফেরেশতার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন্। মানুষ যদি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতাকে বলে, থাম, এখনও লিখিও না। অতঃপর যদি সে আল্মাহর নিকট তাওবা করে তবে উহা লিখিতে নিষেধ করে আর যদি লোকটি তাওবা না করে তবে উহা নিপিবদ্ধ করিয়া নেয়। (ইব্ন আবূ হাতিম)
 বলিয়াছেন, হে বনী আদ্ম! তোমার জন্য একরি সহীফা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার জন্য দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করা হইয়াছে। একজন তোমার ডানে আর অপরজন তোমার বামে। ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার নেক কর্মগুলো সংরক্ষণ করে আর বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার অসৎ কর্মগুলো সংরক্ষণ করে। এখন তুমি তোমার ইচ্ছননুযায়ী আমল কর। অল্প কর কিংবা বেশি কর। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করিবে তখন এই সহীফাটি পেচাইয়া তোমার গলায় বাঁধিয়া তোমার সাথে কবরে রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে তখন উহা তোমার সম্মুঢে পেশ করা হইবে। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :


"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি ঢাহার গ্রীবা লগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির কর্রিব এক কিতাব যাহা সে উনুক্ত পাইবে। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"

হাসান বসর্ীী (র) বলেন, जাল্লাহর শপথ! যিনি তোমার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ণ তোমার উপরই অর্পণ কব্রিয়াছেন তিনি যথার্থ ইনসাফ কর্রিয়াছেন।

ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন,
 লिপিবদ্ধ কর্রিয়া রাখ্যা হয়। এমনকি आমি খাইয়াছি, आমি পান করিয়াছি, जমি গিয়াছি, আমি আসিয়াছি ইত্যাদি কথাওলিও নিখিয়া রাখা হয়। অতঃপর বৃহস্পতিবার দিন তাহার প্রতিটি কথ্থা ও কর্ম যাচাই কর্রিয়া কেবল যাহা ভালো কিংবা মন্দ উহাই রাথিয়া দিয়া অবশিট্টুিি ফেনিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসংণেই আল্নাহ ত‘আলা
 ইচ্ছ যুহিয়া কেলেন যার্হা ইচ্ছা রাখিিয়া দেন এবং তাহারই নিকট রহি়়াছছ উমুল কিতা।"

ইমাম आহমদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে বে, তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় আহাজারি করিত্তেহিনেন, হঠৎৎ তাহার মনে পড়িল বে, তাউস (র) বলিতেন, ফের্রেশতাগণ প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধ কর্রেন। এমনকি আহাজারিও। অতঃপর তিনি আর একটি শদ্দও উচ্চারণ করেন নাই। এই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

全 তাজা বলিত্তেেেন বে, হে মানুষ, সত্য সত্যই মৃত্যু-यত্ত্রণা একদিন আসিয়া পড়িবে এবং যে বিষয়ে ঢুমি সন্দেহ পোষণ করিতে লে বিষয়ে তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে।
 অর্থাৎ बَই মৃত্যু যন্ত্রণ হইতেই একদিন ঢুমি পনায়ন করিতে। আজ উহা আসিয়াই গিয়াছে। আজ উহা হইতে পলায়ন করা কিংবা মুক্তি পাওয়ার পথ পাইবে না।
 কাহাদরর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেনন এই ব্যাপারে উনামাদের মতবিরোধ রহিয়াছে। বিও্ধ মত ইইন বে, সর্বস্তর্রের মানুষ আয়াতটির লক্ষ। কেহ বনিয়াছছে ভে, কাফিন্রদের সশ্পর্কে বলা ইইয়াছে। আবার কেহ ভিন্নমত পোষণ করিয়াছছন।

आবূ বকর ইবุন आবূদ্ দুনিয়া (র) ............ আলকামা (রা) হইতে বর্ণনা কর্য়াছোন বে, জায়িশা (রা) বনিয়াছছন, आমি একদা আমার পিত আবূ বকর
(রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছি। তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা গুরু হইলে আমি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ঃ


অর্থাৎ"यাহার অশ্রুজল কোন দিন বন্ধ হয় নাই। তবুও একদিন অবশ্যই তাহা সজোরে প্রবাহিত হইবে।"

আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা ওুনয়া হযরত আবূ বকর (রা) মাথা উঠাইয়া বলিলেন, বৎস! ইহা বলিও না বরং বল,

## وجَاءْتْ سْكَرْةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

খালিফ ইব্ন হিশাম (র)............. বাহী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহী (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) এর মৃত্যুকালে হযরত আয়িশা (রা) তাঁহার নিকট আসিয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :

অর্থাৎ "জীবনের কসম যে যুবককে কোন দিন প্রাচুর্যতা গাফিল করিতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন তাঁহার বক্ষ সংকুচিত হইয়া গেল।"

ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, আয়িশা!


আমি সীরাতে সিদ্দীক নামক গ্রন্থে "ওফাত" অধ্যায়ে এই প্রসてংগে অনেক হাদীস উল্লেখ করিয়াছি। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত শে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুকালে মুখমণ্ডল হইতে ঘাম মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।"

 করিতে, এখন উহাই তোমাদের দ্বার প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ Lـ শ শব্দটি অর্থাৎ যে মৃত্যু যন্ত্রণা তোমাদের আগ্গিনায় আসিয়া পড়িয়াছে উহা হইতে তোমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতে না।

ইমাম তাবারানী মু‘জামে কাবীরে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, "মৃত্যু হইতে পলায়নকারী ব্যক্তি একটি শিয়ালের ন্যায় ঋণের দায়ে মাটি যাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় আর সে পলায়নের জন্য দৌড়াইতে ওরু করে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক সময় ক্লান্ত. শ্রান্ত হইয়া গর্তের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গেেল। তখন মাটি তাহাকে বলিল, শিয়াল! আমার ঋণ পরিশোধ কর। তখন শিয়াল আবারো উর্ধ্ধ শ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে এক পর্যায়ে অসার হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মরিয়া গেল।"
ইবনে কাছীর ১০ম খঙ—৫৪

এই উপমাটির সারমর্ম এই বে, উল্লেখিত শিয়ালটি বেমন মাটি হইতে কোনভাবে जব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম নয়, তেমনি ভাবে তেমনি মানুষও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম নয়।
 শাস্ত্তির দিন।" উহা কিয়ামতের দিবস।

শিংগায় ফুঁৎকার কিয়ামতের বিভীষিকা ও পুনর্রথান সস্পর্কে পৃর্বে আলোচনা করা ইইয়াছে।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "আমি কিডাবে আনন্দ ভোগ করিব। ফুঁৎকার দানকারী ফেরেশতত শিংগা মুথে লইয়া নতশীরে আল্ধাহর নির্দেণশর অপেক্ষায় রহিয়াছে।" ऊनিয়া সাহাবাগণ বনিলেন, ইয়া রাসূলাল্নাহ! তাহা ইইলে আমরা কি বनिব? রাসূनून्बाइ (সা) বनिলেন, जোমরা বन,

"، وে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে। তাহার সাথথ থাক্কিবে চালক ও তাহার কর্মের সাথী।"

অর্থ! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুইজন করিয়া কেরেশততা থাকিবে। একজন তাহাকে ময়দানে মাহশারে লইয়া যাইবে, অপরজন তাহার আমলের সাক্ষ দিব্র। আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ইহাই। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছ্থেন এবং তিনি বর্ণনা করেন, ইসমাঈন (র)........ ছাকীফ গোত্রের একজন গোলাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাফি (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন রাফি (র)

 যাইরে এবং একজন তাহার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইব্ন যায়েদ (র) ও একইমত পোষণ করিয়াছেন।
মুणার্রিফ (র) ......... आবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হরায়রা (রা) বলিয়াছেন আমল। যাহহাক এবং সুদ্দী (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

ইবุন আব্বাস (রা) হইতে আওষী (র) বর্ণনা কর্রিয়াছছন यে, سائق হইল ফেরেশত এবং شیی লোকটি নিজেই जর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজের আমলের সাক্ষ দিবে না। যাহ्হাক ইব্ন মুयाহিম (র) একই মন্তব্য কর্রিয়াছেন।
"তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এথন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।"

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ত‘অালা এই কথাটি কাহাকে কাহাকে নক্ষ্য করিয়া বলিবেন, এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর (র) তিনটি মত উল্লেখ করিয়াছ্ন :
১. আল্মাহ ত'আলা কাফিরদিগকে লক্ষ্য কর্রিয়া কথাটি বলিবেন। আলী ইব্ন আবূ তানহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছছন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) এবং সালেহ ইব্ন কায়সান (র)-এর মতও ইহাই।
২. উহা দ্রারা ভাল-মন্দ', মু’মিন-কাফির্র সর্ব্তরের লোক সকনকে লক্ষ্য করিয়াই আন্লাহ ত'অানা এই কথাটি বলিবেন। কারণ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত হইল জাগ্ণত অবস্থার ন্যায় जার দুনিয়া হইল ন্দ্রার ন্যায। ইব্ন জারীর (র), এই মতটিই, পছন্দ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) হুসাইন ইব্ন আদ্মুল্মাহ ইবุন উবায়ুদ্মাহ (র) সূख্রে ইবন্ আব্বাস (রা) হইইতে ইহ বর্ণনা করিয়াছেন।
৩. স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে উলদ্দশ্য করিয়াই ইश বনা হইয়াছে। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র এই মত পোষণ করিয়াছেন। ঢৃতীয় মত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় বে, হে নবী! আপনার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত आপনি উদাসীন ছিলেন। কুরजান অবতীর্ণ কর্রিয়া আমি আপনার সস্যুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়া দিয়াছি। ফলে এখন আপনার দৃট্টি শক্তি প্রখর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক বর্ণনাতগী দ্যারা এই অর্থ বুঝা যায় না। বরং ব্যাপকতাবে প্রতিটি মানুষই আয়াতের আওতাডুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকেই বলা হইবে বে, তুমি এই দিবস সশ্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে।
 উন্নোচিতি করিয়াছি। ফনে অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর অর্থাৎ শক্তিশালী। কারণ কিয়ামতের দিন প্রতিটি লোকেরই চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এমনকি কাফির্ণণ পর্য্যু্ত সে সচেত্নতা লাভ করিবে। কিন্তু সেই সচেতনতা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।
 তাহারা আমার নিকট আসিবে সেদিন তাহারা অনেক দেথিবে ও অনেক খনিবে।"

অন্য বলিয়াছছন :


"यদি আপনি দেখিতেন, যখন অপরাধীরা মাথা নত কর্রিয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে রব! আমরা দেথিয়াছি ও ঔনিয়াছি। আপনি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ কর্রন, আমরা সৎ কাজ করিয়া আসিব। আমরা পূর্ণ বিশ্ধাস স্থাপন করিব।"

## 


(YT)
 -

২৩. তাহার সংগী ফেরেশতা বলিবে, "এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।"
২৪. আদেশ করা হইবে নিক্ষেপ কর, "জাহান্মাম্ প্রত্যেক উদ্ধত কাফির্রকে-"
২৫. কन्যাণকর কাজে প্বল বাধাদানকারী, गীমা बংঘनকার্রী ও সন্দেহ পোষণকারী।"
২৬. বে ব্যক্তি আল্লাহর সন্গে অন্য ইলাহ এহণ করিবে তাহাকে কঠিন শাস্তিতে निক্ষে ক্র
২৭. তাহার সহচর শয়তান বলিব্, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য হইতে প্ররোচিত করি নাই। বস্ঠুত সে নিজেই ছিন ঘোর বিল্রান্ত।"
২৮. আল্লাহ বনিবেন, "অামার সম্মুথে বাক-বিত্গা করিও না; ঢোমাদিগক্ক আমি তো পৃর্ব্বই সতর্ক কর্রিয়াছি।
২৯. ‘আমার কথার রূদদল হয় না এবং আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন -অবিচার করি না।"

তাফসীর ঃ তাল্লাহ ত'আলা বলিতেছেন বে, মানুষ্যে আমল সং্র্রান্ত ব্যাপারে निয়োজিত ফেরেশতত কিয়ামতের দিন মানুষের আমল সশ্পর্কে সাক্ষ্য দিবে এবং


তোমার আমননামা আমার নিকট হৃবহ প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহাত্ একটু কমও লিখা হয় নাই আবার একটু বাড়াইয়াও লিখা হয় নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, বে ঝেরেশতা মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করিবে ইহা তাহার কথা। সে বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যাহার ব্যাপারে নিয়োজিত কর্রিয়াছিনেন আমি তাহাকে আপনার সমুখে উপস্থিত করিয়াছি। এইতো লেই লোক।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আমার মতে আয়াত দ্ঘারা চালক ফেরেশত ও সাক্ক্যদানকারী ফেরেশতা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির



القيا শব্দটি দ্বিব্ন, কোন কোন নাহ্ বিশেষজ্ঞ বলেন, আরবের এক শ্রেণীর লোক একবচনের ক্ষেত্রে দ্বিবনন ব্যবशার কর্রিয়া থাকে। বেমন : হাজ্জাজ সশ্পর্কে বর্ণিত
 গর্দান উড়াইয়া দাও। এখানে ইব্ন জারীর (র) এই প্রসংণে একট্টি জারবী কবিতা উল্নেখ কর্রিয়াছছেন
فــن تـزجـرانـى يـاابـن عفان انـزجـره * وتـتركانى احـم عرضــا مـــــا
 করার জন্য نسن تاكيد आলিফ দ্মারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্মু এই ধারণাটি অমূनক বनिয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ওয়াক<ের অবস্থ ব্যতীত এই ধরনের ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই ধরনের মনে হয় শে, উপরিউল্লিথিত চালক ও সাক্যদাতা উভয় ফেরেশতাকে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যখন চালক ফেরেশতা লোকটিকে আল্ধাহর দরবারে উপস্থিত করিবে এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশত তাহার আমন সম্পর্কে সাক্ষ দিবে, তখন আল্লাহ ত'আলা প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্কেপ করিবার জন্য ফেরেশতাদ্বকে নির্দেশ দিবেন।

[^2].
কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কথাবার্তা, চাল-চলন ও কাজ-কর্মে সীমা লংঘন করে।

 সাব্যস্ত কর্রিয়া তাহার উপাসনা করে।

পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম মানুষের সামনে গর্দান বাহির করিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তিন ব্যক্তির দায়িত্ধে নিয়োজিত করিয়াছেন । ১. উদ্ধত অত্যাচারী কাফির, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. ছবি অংকনকারী। ময়দানে মাহশারে সমবেত সকলেই এই ঘোষণাটি ওনিতে পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন দোযখ হইতে একটি গর্দান বাহির হইয়া ঘোষণা করিবে শে, আজ আমি তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত হইয়াছি। ১. উদ্ধত অত্যাচারী ব্যক্তি, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করা হইবে।

قَالَ قَرْيْنُـُنُ "তাহার সাথী বলিবে।"
ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন ঃ যে শয়তানকে
 আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্নাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে,
 তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই।"
 প্ররোচণা দিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই বরং সে নিজেই বিভ্রান্ত ছিল, সে নিজেই জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়াছে ও সত্যদ্রোহীতা করিয়াছে। তাহার এই অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই।

যেমন আল্মাহ তা‘আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলিয়াছেন :




অর্থাৎ "যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিনাম, কিন্মু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রষ্ণা করি নাই। আমার তো তোমাদিথের ঊপর কোন আধিপত্য ছিন না। আমি কেবল তোমাদিগকে আহান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্মানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহাय্য করিতে সক্ষ্ম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহাय্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা বে পূর্বে আমাকে আল্নাহর শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সশ্পর্ক নাই। জানিমদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শান্তি আছেই।"
 করিও না।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহার সাথী শয়তান আল্লাহর সমাথ্ে পর্প্পর বাক-বিত্ণ করিবে। মানুষ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট সত্য आসিবার পর এই শয়তানই আমাকে উহা ইইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে। শয়তান বলিবে,


 "রাসূল পাঠাইয়া, কিতাব অবতীর্ণ কর্রিয়া এই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে সত্ত কর্য়া দিয়াছিনাম। এবং তোমাদের মাঝেে সুপ্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

মুজাহিদ (র) বनिয়াছেন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধাত্ত করিবার ছিল আমি তাহা করিয়া ফেनिয়াছি।

जর্থাৎ আমি একজনের অপরাধের কারণণ অন্যজনকে শাস্তি দেই না। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রত্যেককে নিজ নিজ অপরাধ্ধর উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।


৩o. সেই দিন आমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা কর্রিব, ‘তুমি কি পৃর্ণ হইয়া গিয়াছ?’ জাহান্নাম বলিবে, "‘ারও আছে কি?"
৩১. আর জান্মাতকে নিকট্থ করা হইবে মুত্তাকীদ্দর—ককোন দূরত্ধ থাকিবে না।
৩২. ইহারই প্রত্রিততি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিন-প্রত্যেক অাল্লাহ অভিমুরী, হিফাজতকারীী জন্য-
৩৩. याহারা না দেথিয়া দয়াময় জাল্লাহকে ভয় কর্রে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়।
৩৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা जनন্ত জীবনের দিন।'
৩৫. সেখানে ঢাহারা यাহা কামনা কর্রিবে তাহাই পাইবে এবং আামার নিকট র্রিয়াছে তাহারও অধিক।

তাফস্সীর : মহান আল্লাহ্ ত'আলা জানাইতেছেন, ভ্যেেহু তিনি জাহান্নাম্মর সক্গে অংপীকার করিয়াছিলেন ব্যে, অচিরেই জাহান্নামকে অপরাধী জ্বিন ও মানব দ্মারা পূর্ণ করিবেন। তাই তাঁহার নির্দেশে জাহান্নামের উপব্যোী বলিয়া বিবেচিত জ্বিন ও মানবগণ জাহান্নামে নিক্ষিষ্ হইতে থাকিবে। পরিশেবে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি পৃর্ণ হইয়াছ কি? তদুত্তে জাহান্নাম বলিবে, আর বাকী আছছ কি? তাহাদিগকেও निক্ষেপ করিলে আমি পূর্ণ হইতাম। আায়াত্র অর্থ ইহাই। হাদীসেও এই অর্থ্থে সমর্থন মিলে। বেমন :

ইমাম বুখারী (র) .....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, নবী করীম (সা) এই আযাব প্রসংণে বলেন, অপরাধীগণকে জাহনন্নামে নিক্সেপ করা হইলে

জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি? পরিশেষে আল্লাহ্ ত‘আলা নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামে স্থাপন করিবেন। তখন জাহন্নাম বলিয়া উঠিবে, হইয়াছে, হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলেন, जপরাধীরা যতই জাহান্নাল্ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে ততই জাহান্নাম বলিতে থাকিবে—আরও আছে কি ? অবণেবে আল্gাহ পাক আপন কুদরতী কদম জাহন্নাম্মে সুাথ স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম সভয়ে সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে, হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্ ও ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট ইইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতে তখন অনেক জায়গা অবশিষ্ট থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ রান্মুল আলামীন একটা নতুন জাতি সৃৃ্টি করিয়া উক্ত স্থান পুরণ করিবেন।

কাতাদা (র) হইতে ইমাম মুসলিমও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবানুন আাত্তার এবং সুনায়মান আত্তায়ফী (র) কাতাদা (র) হইতে উহা বর্ণনা কর্রেন।
 হাশরে জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, पूমি পূর্ণ হইয়াছ কি ?'তদুত্তরে জাহান্নাম বनिবে, आরও আছে कি ? তथन আল্gাহ্ পাক নিজ কুদরতী কদম জাহান্নাম্মে উপর রাখিবেন। অমনি জাহান্নাম বनिয়া উঠিবে, যথথষ্ট হইয়াছে।

হাদীসটি আব̨ হহরায়রা (রা) মারফূ সূট্রে বর্ণনা করেন। তবে আবূ সুর্ফিয়ান অধিকাংশ সময় উহা মাওকুফ সূడ্রে বর্ণনা করেন।

जপর এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াচ্ছ। মুহাম্মদ ইব্ন সিরীী (র) সূত্রে হিশাম ইব্ন হাস্সান ও আবূ আইয়ু (র) উহা বর্ণনা করেন। অপর হাদীস : ইমাম বুখারী (র) ..... आবূ হরার্য়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, রাসৃন (সা) বলেন, একদা জান্নাত ও জাহন্নাম্মর ভিতর বিতর্ক সংখটিত হয়। জাহান্নাম বলিল, আমাকে সকল অহংকারী ও বুর্জ্যা ল্রেণীর জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। জন্নাত বলিল, আমার অবস্থা তো এই বে, দুনিয়ার যত সব দুর্বন ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ আমার ভিতরে ঠঁঁই নিবে। তখন আল্নাহ পাক জান্নাতকে সম্বোধন করিয়া বनিলেন, "তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ঘ করি রহমত দ্বারা ভাগ্যবান করি।" অতঃপর তিনি জাহান্নামকে লক্ষ্য করিয়া বনিলেন, "তুমি আমার আयाব। জমি যাহাকে ইচ্ঘ কর্রি এই আযাব দান করি।" অবশেবে বলেন, ইহা ঠিক বে, তোমরা উতয়ই পূর্ণ হইয়া বাইবে। তবে জাহান্নাম ততক্ষণ পূর্ণ হইবে না যতছ্ষণ না আা্লাহ্ পাকের কুদরতী কদম উহার উপর স্থাপন করা হইবে। তখনই কেবল জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে ব্যস, ব্যস, হইয়াছে। তখন সস্গেপনে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের ভিতর पूকিয়া যাইরে। আল্লাহ্ ত।'অানা তাঁার কোন বান্দার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। পক্ষান্তরে জান্নাতের জন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।
ই<লल কiशীর ১০ম থ'ভ-১৪

जপর হাদীস ঃ ইমাম মুসলিম ..... आবূ সাঈদ খুদূরী (র) হইতে বর্ণনা করেন बে, রাসূলूল্নাহ্ (সা) বলেন, একবার জান্নাত ও জহান্নাম পর্পর বিতর্কে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বनিन, আমার ভিতর সকল অহংকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের লোকদের প্ররেশ ঘ্টিবে। তथন জান্নাত বলিল, আমার মধ্যে যত সব দরিদ্দ ও দুর্বল লোক ঠঠই নিবে। আল্লাহ্ পাক উভয়্যু বিতর্ক মীমাংসা প্রসংগে বনিলেন, জান্নাত! 'তুমি আমার রহমত। आমি আমার বান্দাদের মধ্য ইইতে যাহাকে ইচ্থ তোমার দ্রারা করুণা প্রদর্শন করি। পক্কান্তরে হে জাহন্নাম! তুমি আমার আযাব। আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্মা তোমর ঘ্রারা শাস্তি প্রদান করি। তবে তোমাদের উত্যই পূর্ণ হইবে।’

এই বর্ণনা কেবল ইমাম মুস্সলিমই করেন। ইমাম বুথারী ইহা উদ্ধি করেন নাই। আল্লাহইই সর্বজ্ঞ। जাবূ সায়ীদ খুদূরী (রা) হইতে ভিন্নাবে ইমাম আহমদও বর্ণনাটি উদ্ধত করেন এবং সেই বর্ণনাটি অধিকতর বিস্তারিত। ব্যেন :

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ..... অাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, नবী ক্ীীম (সা) বলেন ঃ "এক্দা জান্নাত ও জাহন্নাম পর্রশ্পর গর্ব প্রকাশ্ লিষ্ঠ হইন।
 সম্পন্ন ఆ অভ্তিাবক শ্রেণীর লোক অশ্রয় নিবে। তদুত্তরে জান্নাত নলিল, হে পর্রেয়ারদিগার, আমার ভিতরে জাসিয়া ষত দুর্বন, দরিদ্দ ও নিঃস্ব লোকেরা আশ্রয় লাভ করিবে। তখन অল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে বলিলেন, ডুমি আমার শাস্তির আগার ; আমি
 আমার করুণা যাহা প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রসারিত ↔ পরিব্যাষ্ঠ। তবে তোমরা উভয়ই জ্ভিন ও ইনসান দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। অতঃপর ঘখন জাহান্নামে উহার বাসিন্দাগণ निক্ষিষ্ঠ হইতে থাকিবে, তখন জাহন্নম বলিতেই थাক্বি, আরও আছে কি? নিক্কেপ শেষ হఆয়ার পেরও যখন বলিবে, আরও আছে কি, ত্খন আল্লাহ্ পাক লেদিকে দৃধি দিবেন এবং জাহন্নান্মে ঢাহিদা নিবৃত্ত করার জন্য নিজ কুদরতী কদম উহাত্ রাখিবেন। সজ্গে সজ্গে জাহন্নাম সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে- ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট इইয়াছে। পক্নাত্তরে জন্নাতেও বেশ কিছু জায়পা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উহা পুরণের জন্য আন্মাহ্ তাআলা নতুন এক জাতি সৃধ্টি করিবেন।
 হইতে বর্ণনা করেন ভে, নবী কীীম (সা) বলেন : রোজ হাশরে আল্লাহ্ পাক তাহার
 সিজদা প্রদান করিব যাহাতু তিনি সত্ঠু হইয়া যাইবেন। তৎপর জামি তাঁাকক এইরূপ ख্তুতি ফ্,পন কর্করব যাহাভে তিনি আমার উপর অধিকতর সত্তুট হইবেন। ফলে আমাকে जिনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন ; ইতবসরে আমার উম্গতণ জাহান্নামর উপর অবস্ছি পুল্নসিরাত অত্রিক্রম করিত্ থাকিবে। কিছ্ম লোক ঢোখের পনক্কে পার ইইয়া

यাইবে। কিছু লোক তীর তীব্র বেণে পার হইবে। কিছু লোক দ্রততগামী অশ্ব হইতেও কিপ্রবেপে পার হইবে। এমনকি একদলকে হামাঙড়ি দিয়া যাইতেও দেথিব। মোটকথা আমলের পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্ন দেখা দিবে। অপরদিকে জাহান্নাম আরও আছে কি? আরও আছে কি? বলিতে থাকিবে। অবশেবে আল্লাহ্ ত'আলা নিজ কুদরতি কদম উহাত্রে রাখিবেন। তখন উহা সংকুচিত হইয়া একাং্ অপরাংশ্রে ভিতর মিশিয়া যাইবে এবং বনিয়া উঠিবে-যথেষ্ট, যথেষ্ট। তখন আমি হাউজে কাউসারের পাশে দগায়মা थাকিব।

প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! হাউজে কাউসার कি জিনিস ? হযূর (সা) জবাবে বলিলেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাহার কসম; হাউজে কাউসার্রে পানি দুধ হইতেও সাদা, মধু হইতেও মিষ্ঠি, বরফ হইতেও ঠাণা এবং মিশ্ক হইতেও খুশবুদার। উश হইতে পানি পানের পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারা হইতেও বেশী। একবার যে উহার পানি পান করিবে তাহার আর কোনদিন পিপাসা লাগিবে না। তেমনি শে ব্যক্তি উহা পান করিতে পাইবে না তাহার পিপাসা নিবারণণের আর কোন পানিই জাগ্যে জুট্টিবে না। এই বক্তব্যাট ইব্ন জারীর (রা) পছন্দ করিয়াছেন

隹 হযরত ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, তিনি বনেন ঃ উহার অর্থ হইল, তুমি কি পৃর্ণ হও নাই ? তদুৰ্তরে জাহান্নাম বলিবে, আমার কি আরও জায়গা আছে বেখানে কাহাকেও নিক্ষেপ করা যায়? ইকরিমা (র) হইতে হিকাম ইব্ন আবানও অनুর্রপ বর্ণনা প্রদান করেন। উशাতেও ইবৃন আব্বাস (রা) 'وتَ
 কি আর একজনও আমার ভিত্রে প্রবেশের স্থান রহিয়াছে ?"

মুজাহিদ (র) হইতে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মরিয়ান্মর সূত্রে ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম (র) বর্ণনা করেন বে, মুজাহিদ (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জাহান্নামে অবিরাম্ডাবে অপরাধীগণণর নিক্ষেপণ চলিবে। অবশেশে জাহান্নাম বলিবে, আমি তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। অতঃপর বলিবে, আমার ভিতর কি আরও স্থান রহহ্যাছে ?

আবদুর রহমান ইব্ন যাচ়্েদ ইবৃন আসলাম (র) অনুরূপ ব্যাষ্যা থ্রদান করেন। এই সকল ব্যাখ্যাকারদের বক্বব্য হইল এই বে, আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের কাছে যে প্রশ্ন করিবেন, "তুমি কি পৃর্ণ হইয়াছ" উহা তিনি নিজ কদম মুবারক জাহান্নাম্ম রাখার পরই করিবেন। জাহান্নাম তখন সংকুচিত হইয়া জবাব দিবে, আমার ভিতর আরও কি কাহারও জায়গা আজে ?

আওফী (র) ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কতরন বে, জাহান্নাম এই প্রশ্ন তथনই তুলিবে যখন জাহান্নাম কানায় কানায় পৃর্ণ হইয়া যাইবে এবং সৃচাত্থ পরিমাণণ স্থানও অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্নাহ্ সর্বঞ্ঞ।

आল্লাহ পাকের বক্তব্য ஃ

 দूबবর্তী थাকিবে না বে, উহা প্রাপ্তি নিপিত এবং তাহারা উহা পাইতে চলিয়াহে। মূলত যাহা নিষ্চিত তাহাই নিকটবর্ত্ত বলিয়া বিবেচিতি হয়।
 তোমাদের স্রিত কর়া হইইয়াছিন। এই অগীকার ছিন তাহাদের জন্য যাহারা পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, অఆবাকারী, অभীকার রক্ষাকারী।


 (র) বলেন, তাহারা লেই সক্কল লোক যাহারা যে কেন মর্জালিস শেষ করিয়াই ঢাল্লাহর দরনার্ ক্যা প্রার্থনা করে।
 অল্লাহ্ ছছড়़ তাহাকে কেহই দেথিতে পায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হাশরের ময়দানে যাহারা जারশশর ছা়ায়া অশ্র্র্র পাইবে তাহাদের অন্যতম হইন সেই ব্যক্তি বে निর্জনে আল্নাহ্র ম্মরণে অশ্রু বিসর্জন করে।"
 যেহেতু সেই অভঃক্রণ হই<ে আল্লাহ্র মর্জির কাছে সমর্পিত, তাই উহাতে প্রশান্তি ও স্থিরত বিরাজ করিবে।
 বলেন, তাহারা আল্লাহ্ ত'অালার শাস্তি হইতে নিরাপদ খাকিবে এবং আল্লাহৃন কেরেশততরা তাহনিগকে সাनাম করিতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অান্া বনেন :


 কারতে হইৰবে না।
 সকল কিছুই পাইবে এবং কোন কিছুর জনাই তাহাদের আয়াস-প্রয়াসের প্রয়োজন इইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... কাছীর ইব্ন সুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন : জান্নাত্বাসীদদর অনায়াসলক্ধ নিয়ামতরাশির অন্যতম হইল এই যে, এক খও মেঘ তাহাদদর সমীপে উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিবে, তোমরা কি চাও? याহা চহিবে जাহাই বর্ষণ করিব। তখন জান্নাত্বাসীগণ যাহা চাহিবে মেঘ হইতে তাহাই বর্ষিত হইবে।

কাছীর (র) বলেন, आমি যদি সেখানে পৌছিতে পারি জার আমার নিকট যদি মেঘ প্রশ্ন করে তুমি কি চাও, তাহা হইলে আমি বলিব, আমি চমকপ্দদ পোষাকে সজ্জিত यूবতী নারী চাই।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বনেন : "তোমদের মনে বেই পাখী খাইবার ইচ্থ জাগিবে উহা সন্গে সঙে ভূনা হইয়া তোমাদের তোমাদের সামনে হাজির হইবে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... হयরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলूল্নাহ্ (সা) বলেন : "यদি কোন জান্নাতীর সন্তান লাভের ইচ্ম হয় তাহা হইলে সক্গে সক্গে তাহার ত্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে ও দেথিতে না দেথিতে সন্তান যুবক ইইয়া যাইবে।"

ইมাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসটি বুদ্দারের সূত্রে মাআয ইবীন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম তির্রমিযী (র) হাদীসण্টিকে ‘হাসান গরীব’ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি ঢাঁহার বর্ণনায উহার অর্থ হইল, ব্যইর্রপ ঢুমি আকাক্মা করিয়াছ।


 जর্থাৎ অতিরির্ত বলিঢে মহান আল্লাহ্ ত'অালা তাহার "দীদার"কে বুবাইয়াছেন।

বায়্যার ও ইব্ন आবূ হাতিম (র) .....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা
 আল্লাহ্ পাক প্রতি ফক্রবার জান্নাতীগণকে সাক্ষঙ প্রদান করিবেন।

হাদীসটি আবূ আবদান শাফী (র) মারফৃ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মসनাদh আনাস ইব্ন মা|িিক (র্া) হইতে বর্ণনা করেন। উক্ত বর্ণনায় হযরত আনাস
(রা) বনেনঃ একদা হयরুত জ্ব্রাঋল (আ) একটি সাদা আয়না নিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর দর্রবারে হাজির হইলেন।। উহার মধ্যে একটি কালো বিন্দু ছিন। হযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, এইটি কি ? জ্রিব্রাঈन (আ) বলিলেন, এইটি হইল জুমআর দিंন। একমাত্র আপনার ও আপনার উশ্মতের জন্য বিশেষ সম্মানের বস্তু হিসাবে এই দিনটি প্রদান করা হইয়াছে। ইয়াহ্দী ও নাসারাসহ অন্যান্য সকন উন্থতই এই দিনটি হইতে বঞ্চিত রহহিয়াছে। এই দিনে আপনাদের জন্য অনেক বরকত ও কন্যাণ রহিয়াছে। ইহার মধ্বে এমন একটি সময় রহিহ়াছে যখন আল্ধাহ্র কাছে যাহা প্রার্থনা করা হয় তাহাই পাওয়া যায়। আমাদের নিকট এই দিনটির নাম ‘ইয়াওমুল মাযীh’’ (অতিরিক্ত প্রাপ্তি
 জ্রিব্রাঈল (আ) জবাবে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক বেহেশত্তের ভিতর একটি প্রশ্ত ময়দান সৃह্টি করিয়াছেন। উহার মাঝখানে একটি লান টিলা অবস্থিত। জুমআর দিন আল্লাহ্, যেসব ফেরেশতাকে ইচ্মা করেন সেখানে অবতরণ করাইবেন। উহার চতুষ্পাশ্শ অবস্থিত নৃর্রের মিম্বরের উপর আপ্বিয়ায়ে কিনাম উপবিষ্ট হইবেন। তাঁহাদের পিছনের স্থান, ইয়াকৃত ও যবরয়দ পাথরের আসনে সিদীক এবং শহীদগণ বসিবেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ ত'আলা বনিবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদে সজ্ে বে ওয়াদা করিয়াছিলাম, आমি তোমাদিগকে দান করিব। তখন জান্নাতীগণ সমম্বরে বনিয়া উঠিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সত্তুষ্টি প্র্থনা করিতেছি। আল্লাহ্ ত'অাना বनিবেন, आমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের কাজ্কিত সকল কিছুই আমার কাছে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আমার নিকট অতিরিক্ত কিছুও রহিয়াছে।

সেই হইতে তাহাদের ভিতর জুমजার দিনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে। কারণ লেইদিন আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদিগকে উত্তম নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন। সেই দিনই আল্লাহ পাক আরশ্শে উপবিষ্ঠ হইয়াছেন। লেই দিনই তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি কর্য়াছেন এবং সেই দিনই কিয়ামত সংঘট্তিত হইবে।
‘আলউম’ কিতাবের জুম অা সংত্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম শাফিয়ী (র) বর্ণনাটি এই ভাবেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে তিনি অন্য এক সূত্রেও আনাস ইব্ন মানিক (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত কর্রেন। তাহা ছাড়া আনাস (রা) হইতে উসমান ইবৃন উমাইরের সৃত্রে ইব্ন জারীর (র)-ও তাহা বর্ণনা করেন। উহাতে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। উত্ত কিতাবে আনাস (রা) হইতে মাওকৃফ সূত্রে একটি দীর্ঘ ‘আছার’ও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে সংপ্মষ্ট আয়াতাং্ সশ্পক্কে অনেক দুর্নভ বক্তব্য রহিয়াহে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বনেন ঃ জান্নাতী ব্যক্তি সত্তর বৎসর পর্যন্ত এক দিকেই ধ্যানমগ্ন হইয়া তাকাইয়া থাকিবে। অতঃপর এক হুর আসিয়া তাহার কাঁধ্ধ হাত দিয়া তাহার দিকে ফিরাইবে। তাহার দেহের বর্ণ এইহ্রপ সুশ্রী ও ম্বচ্ছ হইবে বে, তাহার দিকে তাকাইয়া

জান্নাতী ব্যক্তি আয়নায় নিজ চেহারা দেখার মতই নিজকে দেখিতে পাইবে। সে যেসব অলংকার পরিহিত থাকিবে উহাতে ব্যবহৃত নগণ্য একটি মতিও এইর্রপ হইবে যাহার জ্যোতিতে সারা দুনিয়া আলোকিত হইতে পারে। সে সালাম করিবে। জান্নাতী ব্যক্তি জবাব দিয়া প্রশ্ন করিবে, কে তুমি? তদুত্তরে সে বলিবে, কুরআন পাকে যাহাকে ‘অতিরিক্ত পাওনা’ বলা হইয়াছে আমি সে ‘অতিরিক্ত পাওনা’। তাহার সত্তর পাল্লা দেহাবরণ থাকিবে। তথাপি তাহার সৌন্দর্যের ঝলক এইর্দপ স্বচ্ছ হইবে যে, পায়ের গোছার মধ্যকার হাড়ের সারবস্তু পর্যন্ত দেখা যাইবে। তাহার মাথায় মুকুটের সাধারণ মতির পাথরের চমকেও চতুর্দিক ঝকমক করিতে থাকিবে।

দা’রাজ হইতে আমর ইবনুল হারিছের সূত্রে আবদুল্দাহ্ ইব্ ওহাব (র)-ও অনুর্রপ বর্ণনা কর্রন।
قَبْلَ الُغُرُوبِ
৩৬. আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা ছিল তাহাদের অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল! উহারা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত; অতঃপর উহাদের আর কোন আশ্রয় রহিল না।

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

৩৭. ইহাত্ উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার অত্তঃকরণ আছে অথবা বে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।

৩b. आমি আকাশমওনী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যকার সমষ্ত কিছू সৃষ্টি কর্যিয়াছি ছয় দিবন। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পের্শ কর্রে নাই।
৩৯. অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে ঢুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপানকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা মোষণা কর সূর্ব্যেদয় ও সূর্यান্ঠের পৃর্বে।
80. ঢাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা দ্যেষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

তাফস্সীর ঃ মহান আল্লাহ্ ত'আলা বলেন, এই সব কাফির তো কোন হিসাবেরই নহে ? ইহ হইঢে৫ অনেক শক্তিশানী ও বিত্তবান সস্প্রদায়কে আমি ইতিপূর্বে ধ্পংস করিয়াছি।



 আাশ্রয় পাইয়াছে কি ? তাহাদের সকন প্রয়াস প৫শ্রমে পরিণত হইয়াছে।

位 বিভিন্ন শহহরে স্ম্ণীীয় সৌধরাজি ও অन্যান্য নিদর্শন করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : তাহারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত। কাতাদা (র) বলেন, তাহারা বাণিজ্য সাশ্থী ক্রয-বিক্র্য়র জন্য শহরে শহরে ছুটিয়া বেড়াইত। ইহাদের তুলनाয় তাহাদদর ব্যাণ্তি ও পরিমাণ ছিন অনেক বেশী।
 ব্যে বিভ্ন্ন শহর ভ্রমণ করিয়াছে। কবি ইমরাউল কাল্যেস বলেন :
لَحَدْ نقيت فـى الانـاق حتـى ـ رضـيت مـن الغـميمـت بـالايـاب

অর্থাৎ আমি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছি। এমনকি প্রচ্র স্প্পদ পাইয়া পরিতৃণ্ণ হইয়াছি।
 নির্ধারিত শাস্তি হইতে পৃর্ববর্তী সশ্প্রদায়লি রশ্ষা পায় নাই। তাহাদের পানাইয়া বাঁচার সকল ঢেষ্টা বার্থ হইয়াছে। তাহাদের প্রূর ধনবন ও জনবল কোনই কাজে আলে নাই। তাহারাও সমকানীল নবীগণকে অন্বীকার করিয়াছিন। ফলে আমার গজব ঢাহাদিগকক ধ্রংস করিয়াছে। সুতরাং ইহাদেরও আমার গজব হইঢে পালাইয়া বাঁচার কোন আশ্রেয় জুট্রে না।

 শনে তাহার জন্যে ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে। অর্থ হুদয় বা অত্তঃক্রণ। মুজাহিদ উহার অর্থ করিয়া|ছেন, জ্ঞান।
 দ্বারা উপলক্ধি করে এবং অন্তর দ্বারা অনুভব করে।




সুফিয়ান সওরী (র) সহ অন্যরাও অনুর্রপ অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্ধাহ্ পাক বলেন :

जর্থাৎ আমি নভোমভ্ল ও পৃথিবী এবং উহার অন্ত্গত সকনः কিছू ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ আমাকে কোন ক্সান্তি স্পের্শ করে নাই। ইহা দ্মারা আল্লাহ্ পাক ইহাই প্রমাণ কর্রেন বে, মাত্র ছয় দিনে যিনি অনায়াসে এইর্রপ বিশাল ব্যাপার ঘটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয়বার ধ্ধংস ও মর্ণণাত্তর জগত ও জীবন সৃষ্টি করা তো কোন ব্যাপারই নহে।

কাতাদা (র) বনেন, অভিশষ্ঠ ইয়াহ্দীরা বनিয়া থাকে, আল্লাহ্ ত'আলা ছয় দিনে আসমান-यমীন সৃষ্টি করিয়া সণ্তম দিন শনিবারে তিনি বিশ্রাম প্ণণ করেন। তাই তাহারা লেই দিনটিক্কে বিশ্রাম দিবস নাম দিয়া সাক্গহিক ছুটি ভোগ করে। আল্লাহ্ ত'আালা তাহাদের এই অবাস্তব ধারণা বাতিল করার জন্য বলেন :

অন্যা্র আল্লাহ্ পাক বলেন :
"তাহারা কি দেখিতে পায় না বে, আল্মাহ্ ত'আলাই নডোমঙন ও পৃথিবী সৃট্টি করিয়াছেন এবং তাহাত তিনি সামান্যতম র্নান্তিও অনুভব কর্রেন নাই। সেই আল্লাহ্

কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না? নিকয়ই পারিবেন। তিনি তো সকল কিছুর ঊপর কমতাবান।"



 আকাশ সৃষ্টি অধিকতর কঠিন কাজ বলা ইইয়াছে।

তাই তিনি এখানে বনেন :
 ৃৈর্যধধারণ কর। তহারা তোমাকে অস্বীকার করিলে তাহারাই ক্ষত্গিন্ত হইবে।
 হইন তোমার প্রত্পালকের সপ্রশশসস মহিমা ঘোষণায় রত থাকা সূর্ব্যেদয় ও সূর্यান্তের পূর্বে। সৃর্যাদায়ের পৃর্বে ফনজরের ওয়াক্ত ও সূর্যাत্তের পূর্বে আসরেরে ওয়াক্ত এবং রাতের তাহাজ্জূদ সালাত রাসূনूল্木াহ (সা) ও ঢাঁহার উম্মতগণের উপর এক বৎসর ওয়াজিব ছিল। অতঃপর ঊ ষ্েতের উপর হইতে ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত করা হয় এবং মি‘রাজ্রে রাতে ফজর ও আসর সহ পাঁচ ওয়াক্ত সানাত ফরয কর়া হয়।

ইমাম আহমদ (র) বনেন, ওয়াকী‘ (র) .....জারীর ইব্ন আবদूল্নাহ্ (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, জারীর (রা) বলেন :

আমরা এক পৃর্ণিমার রাতে হ্যূর (সা)-এর গৃহে অবস্থান করিলাম। তিনি পৃর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা মখন আল্মাহ্ পাকের দর়ারে নীত হইবে তখন তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্ ত'আলাকে এইর্রপ দেখিতে পাইবে, ব্যেইক্পপ তোমরা আজ পূর্ণিমার চাদদ দেথিত্ছ। সেখানে তোমাদের কোন ভীড় ঠেলিয়া দেখিতে হইবে না। অতএব ঢোমরা সৃর্ব্যেদয় ও সূর্यান্তের পূর্ব্বের নামাय কখনও ছাড়িবে না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :


বুখারী ও মুসनिম সহ একদन হাদীসবেত্তা এই হাদীসটি ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেন।
 জন্য সালাত आদার় কর। বেমন जন্য্র তিনি বলেন :

অর্থাৎ "রাতের গভীরে তাহাজ্জুদ সালাত অতিরিক্ত ইবাদত, যাহা তোমার জন্য নির্দিষ্ট। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে ‘মাকামে মাহ্যুদ’ বা প্রশংসিত অবস্থানে সমাসীন করিবেন।"

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উহার অর্থ হইল সালাতের পরে তাসবীহ পাঠ। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, সুস্থ মুহাজিরগণ হুযূর (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিত্তবান লোকেরা স্থায়ী নিয়ামতরাজী ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী ইইবে। হযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, কিভাবে? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের ন্যায় সালাত, সাওম তো তাহারা করেই, পরন্তু তাহারা দান সদকা করে ও গোলাম আযাদ করে। অথচ আমরা তাহা পারি না। তখন হুযূর (সা) বলিলেন, আইস, আমি তোমাদিগকে এমন একটি আমল শিখাইয়া দিব, যাহা করিয়া তোমরা তাহাদের হইতে অনেক আগাইয়া যাইবে। তাহা হইল এই যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে তেত্রিশবার করিয়া সুবহানাল্লাহু, আল্হামদুলিল্নাহ্ ও আল্লাহু আকবর পাঠ করিবে।

অতঃপর তাহারা আবার আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমাদের বিত্তশালী ভাইয়েরাও ওনিয়াছে এবং তাহারাও উহা আমল করিতেছে। তখন হুযূর (সা) বলিলেন "ইহা আল্লাহ্ তা‘আলার অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা দান করির্যা থাকেন।"
 পরববর্তী দুই রাকআত সালাতের কথা বলা হইয়াছে। এই মতের প্রবক্তা হইলেন হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), ইমমম হাসান (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ উসামা (রা) প্রমুখ। মুজাহিদ, ইকরিমা, শা’বী, নাখয়ী, হাসান, কাতাদা (র) প্রমুখ এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ওয়াকী’ (র) ......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে হুযূর (সা) দুই রাকআত সালাত আদায় করিতেন।

উপরোক্ত হাদীসের آَثَرْ كُلْ صـَـلَوة (প্রত্যেক সালাতের পর) বাক্যাংশের স্থানে আবদুর রহমান বলিয়াছেন دبر كل صلـواة (প্রেত্যেক সালাতের পিছনে)।

সুফিয়ান সওরী (র) সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আব্ণাস (রা) বলেন ঃ ামি এক র্রাত্র রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিনাম! তিনি ফজরের পূর্বে দুই রাকআাত হাক্কা ধরন্রে নফল সালাত আদায় করিলেন। অতঃপ্র তিনি घর হইতে সানাত্র জন্য বাহির হইলেন। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "হে ইব্ন আব্বাস! ফজরের সানাতের পৃর্ব্রের দুই রাকআত ‘ইদ্বারান্ নুজূম’ আর মাগরিব্বের সালাতের পৃর্বে দুই রাকঅাত ‘ইদ্বারাস সুজূদ’।"

মুহাম্দদ ইব্ন যুবাইদা, হিশাম ও রিফাঈর সৃত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসটিকে ‘গরীব’ বলিয়া মত্ত্য্য কর্রন। তিনি বলেন, উন্gেথিত সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমার জানা নাই।

মৃনত বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীলের বক্ত্য্য এইর্রপ : ‘এক রাত্রে ইবৃন আব্বাস (রা) তাঁহার খালা উমুল মু’মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। সেই রাত্রে তিনি হহৃূর (সা) এর সহিত তের রাকআত সালাত আদায় করেন।

অথচ পূর্ব্বোত্ত হাদীসে অন্যক্রপ বর্ণনা জাসিয়াছে। এই অতিরিত্ত বর্ণনাটি ‘গরীীব’। कারণ, উशাত্ বর্ণিত সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমাদের জানা নাই। তাহাছাড়া রিশদীন ইব্ন কুরাইব দুর্বল রাবী। লেক্ষেख্রে এই হাদীসের বক্তব্যটি ইব্ন আা্বালের নিজস্ব বক্ত্য ইইতে পারে। আল্gাহই সর্ষঙ।


82. य্যদিন মানুষ जবশ্যই ৫निতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।
8৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।
88. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ বাহির হইয়া আসিবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া; এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।
8৫. উহারা यাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদিগের উপর জবরদস্তি করার লোক নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

ঢাফস্সীর ঃ মহান আল্লাহ্ পাক বললেন, হে মুহাম্মদ (সা)! খনিয়া রাখ, এক নিকটবর্তী স্থান ইইতে সেদিন ঘোষক ঘোষণা করিবে।

কাতাদi (র) বর্ণনা করেন যে, কা‘ব ইব্ন আহবার (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে আদেশ করিবেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর দাঁড়াইয়া এই ঘোষণা প্রদান কর—"হে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাদ্ডি ও ছিন্ন ডিন্ন দেহের থণ্ড-বিখণ্ড অস্থিসমূহ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের বিচার কার্য্যের জন্য আবার একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াহ্ছন।"
 অর্থাৎ "যেদিন সত্য সত্যই उয়াবহ গুরু গর্জন শুনিত্ত পাইবে, সেদিন তো বাহির হইবার দিন।" ইহা দ্বারা শিংগার মহা হৃংকারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে ইতিপূর্বে সে সকল মানুষ কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কৃরিত তাহাদের সব সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। সেইদিন হইল কবর হইতে বাহির হইয়া আসার দিন।
 "নিশচয় আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁহার সৃষ্টি জীবনকে প্রথমে সেইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে সেইভাবেই সৃষ্টি করিয়া পুনরুথ্থিত করিবেন এবং সেই পুনরুত্থান তাঁহার জন্য স্বভাবতই পূর্ব হইতে সহজতর হইবে। সেইদিন সকল সৃষ্টজীবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফন ভোগ করিবে। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল পাইবে।
 হইবে, মানুষ দৌড়াইয়া বাহির হইইয়া আসিবে।"

ইহার পদ্ধতি এই হইবে যে, আল্লাহ্ ত'আলা আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। সেই বৃধ্টি সকল মৃতের শরীর পুনর্গঠন করিবে। বৃষ্টি যেভাবে মাটিতে পড়িয়া থাক বীজ হইতে অঙ্কুরদগম ঘটায় ইহাও অদ্রপ হইবে।

এইভাবে যখন প্রাণীসমূহের দেহ পুনর্গঠিত হইবে, ঢখন আল্নাহ্ ইসরাফীল (আা)-কে শিংগা ফ্রককিতে নির্দেশ দিবেন। তাহার শিজার ভিতর সকল প্রাণীর প্রাণ जবস্থান করিবে। যখন তিনি শিঙা uূঁকিবেন তখন সকল প্রাণ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। ত্খনি আল্gাহ পাক নির্দেশ দিবেন, আমার মর্যাদা ও মহত্বের কসম, প্রত্যেকটি প্রাव পৃর্বের মতই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ কর। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি आত্মা নিজ নিজ শরীরে প্রবেশ করিবে এবং বিষাত্ত বস্তুর বিষক্রিয়ার মতই প্রাণের প্রতাব সারা অংগ-প্রতংণগ ছড়াইয়া যাইবে। ফলে উহা সচল ও চচ্পল হইবে এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে দৌড়াইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। এ সময়টি কাফিরদের জন্য খুবই দুঃসময় হইবে।

আল্মাহ্ পাক অন্যত বলেন :


অর্থাৎ "সেদিন তোমাদিগকে ডাকিবেন তোমরা जাঁহার প্রশংসা সহকারে সাড়া দিবে এবং তোমাদের ধারণা হইবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা অবস্থান করিয়াছ।"

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "সর্বপ্রথম আমার কবর ফাটিয়া যাইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : ‘’ একত্রিত করা আমার জন্য খুবই সহ'জ। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার্র সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উত্থান ঘটানো আমার নিকট অত্যন্ত সহজসাধ্য একটি কাজ। যেমন আল্লাহ্
 পলকে একবার বলা মাত্র কার্যকর হয়।"

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর পুনরুথ্থান (আল্নাহ্ ত'আলার নিকট) এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনরুথ্খান তুল্য। নিচ্য় আল্মাহ্ সর্বশ্রোত ও সর্ব্বষ্টা।"
 সশ্পর্কে আমি সর্বধধিক পরিজ্ঞাত ।"

অর্থাৎ হে রাসূন (সা)! মুশরিকগণ তোমার ব্যাপারে মিথ্যা ও অবাস্তব লে সব কথাবার্তার অবতারণা করিত্তেে, আমি উহা পূর্ণ মাত্রায় অবহিত। ঢুমি সেই সব কথায় কান দিও না।

## অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :



जর্থাৎ"হে নবী! মুশরিকদের কথায় তোমার অন্তর সংবুচিত হ৫য়ার ব্যাপারে আামি ভালजাবে অবহিত আছি। অতএব তোমার প্রতি আমার আদেশ হইল এই বে, ঢুমি जোমার প্রিপালকের প্রশংসায় নিবৃত্ত থাক এবং নিজকে নামাবীদের অন্তর্ভুক্ত রাv। এমর্নকি মৃত্যু আসিবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ প্রতিপানকের ইবাদঢে. লিঙ্ঠ থাক।"
 প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পথে আনিবে ইহ তোমার কাজ নহে।"

जর্থাৎ তোমাকে আমি তাহাদের উপর শক্তি প্রক্যোগের মাধ্যমে হিদায়াত দান করার জন্য পাঠাই নাই। তোমাকে বে সব কাজের আদেশ করা ইইয়াছে উহা তাহার অতর্ভুক্ত নरে। .
 তাহাদিগকে জোর কর্যিয়া ঈমান গ্রণ করাইও না।

অবশ্য প্রথথমমাক্ত ব্যাখ্যাטিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা यদি দিতীয় ব্যাখ্যাটি সरिक ইইত তাহা হইলে বলা ইইত হইয়াহে, বানাইতে পার্রিবে না এবং উহা তোমার দায়িত্ণও নহে। তুমি ও্ুু মুবাল্নিগ।

 ব্যবহた।

"বে লোক আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে তুমি তাহাকে কুরআন দ্ঘারা বুঝাইতে চেই্ধা কর।"

जর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপানকের প্রদত রিসালাতের দিকে সকনকে ডাকিতে থাক এইজন্য বে, যাহারা আল্নাহ্র আयাবকে তয় করিবে ও তাঁহার রহমত লাভের আশা রাথিবে, তাহারা অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দিবে। বেমন আল্লাহ্ পাক
 দেওয়া ছাড়া তোমার জার কোন কাজ নাই। আর আামার কাজ ইইন:হিসাব লওয়া।"
 লোকদিগক্ক বুঝাইতে থাক, বুবানোই তোমার কাজ। पুমি তার্হাদের উপর দারোপা नियूহ্ত হও নাই।"

তিনি অন্য এক জায়গায় বনেন :
 তোমার দায়িত্ণে নরে, বরং আল্নাহ্ তাআলা যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছ্থে :
 করিলেই কাউকে হিদায়াত দিতে' পারিবে না। বরং আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।"

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন :

অর্থাৎ "শক্তি প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদিগকে পথে আনিতে পারিবে না; বরং আমার ভীতি প্রদর্শনে যে ভীত হয় তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাও।"

হযরত কাতাদা (র) এই আয়াত শ্রবণ করিয়া নিম্নর্রপ প্রার্থনা করিতেন ঃ

অর্থাৎ "আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাহারা তোমার আযাবের ভয় প্রদর্শনে ভীত হয় ও যাহারা তোমার নিয়ামত লাভের আশা রাখে। হে অসীম মমতা ও রহমতের অধিকারী।"

## मूदा यादिखाज

৬০ আয়াত, ৩ রুক্ণ‘, মক্কী

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

$$
\begin{aligned}
& \text { ) ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { وَو (V) } \\
& \text { o ( ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.) }
\end{aligned}
$$

#  




## 

2. শপথ ধূলি ঝা্মার,
২. শপথ বোঝাবহনকারীী মেঘপুওজর,
৩. শপথ স্বচ্মন্দগতি নৌযানের,
3. xপথ কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণণর-
৫. তোমাদিগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যু সত্য।
৬. কর্মফল দিবস অবশ্যষাবী।
৭. শiপথ বহ্থ পথবিশিি্ট াকাশের,
৮. তোমরা তো পর্প্পর বির্রেধী কথায় লিষ্ঠ।
৯. বে ব্যক্তি সত্র্্টষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে,
১০. অভিশঙ্ঠ হোক মিথ্যাচারীরা,
১). याহারা অজ্s ও ঊদাসীন,
১২. উহারা জিজ্ঞাসা করে, ‘কর্মফ্ল দিবস কবে হইবে?’
১৩. বন, ‘সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্মিতে।'
4. এবং বলা হইবে, ‘তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আাস্বাদন কর, ঢোমরা এই


जফস্টীর : ४বা (র) ........ হযরত আनী ইব্ন आবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত «ে. fিতি একদা কুফার মসজ্রিদের মিষ্বরের উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, তোমাদি:গর কুরজানের বে কোন আয়াত ও হাদীস্সের কোন ব্যাখ্যা সশ্পক্কে কোন কিহ্ম জিজ্ঞাসার থাকিল্ল, আমাকে প্রশ্ন কর আসি তাহার সদুত্র প্রদান করিব। তখনই
 আয়াত্র অর্থ কি? তদুত্ত্র তিনি বনিলেন ঃ বাতাস। অতঃপর তাঁহাক্কে আবার জিঙ্ঞ্গলা করিলেন


 হাদীসও বর্ণিত হইয়াহে। ইমম আবূ বকর বাজ্জার (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াযব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুবাইগ তামীমী উমর ইবনুন খাত্তাব (রা)-এর নিকট आসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল্ল মু’মিনীন। । আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ বাতাস; আর ইহা যদি আমি রাসূনুল্নাহ (সা) হইতে না ऊনিতাম তাহা ইইলে আমি তোমাকে বনিতাম ন়্া। সুবাইগ आবার জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বলিলেন, ফেরেশত্তাগণ; আর আমি यদি ইহা রাসালূলুলাহ (সা) হ হইতে না ঔনিতাম ज़হ হইলে आমি তোমাকে বনিতাম না। পুনরায় সুবাইপ জানিতে চাহিয়া বনিन,
 ইश রাসূন্ন্ন্নাহ (সা) হইতে না খনিতাম তাহ হইলে তোমাকে বলিতাম না। অতঃপর তিনি সুবাইগ্কে একশত কশাঘাৎ করার নির্দ্রেশ দিলেন। ফলে তাহাক্ কাযাঘাৎ জनिত फ্ষত তকাইয়া গেল তখন তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় এক্ক শত কশাघাৎ করার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে আরোহীর সাহাভ্যে রওনা করাইয়া হ্যরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নাম্ একটি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, এই ব্যক্তি যেন কোন সমাজে বা মজলিসে বসিতে না পারে। অब्প কিছूদিন পরই সুবাইপ আবু মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া কঠার শপথ বাক্যে তাহাকে বিশ্ত কয়াইলেল বে, আমার চিন্তাধারা আমূন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। পৃর্ব্বোর বদ আকীদা আমার অন্তরে এখন আর নাই। সুতরাং আবূ মূসা আশআরী (রা) ঘটনাটি আমিরুুল মু’মিনীনকে অবগত করাইলেন এবং সাথে সাথে নিজ প্রতিক্রিয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইনেন বে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাত্তবিকই সুবাইগ সংশোধিত হইয়া গিয়াত্র। ইহার প্রতি উত্তরে খেলাফ্রের দরবার হইতে এই ফ্রমান পাঠান হইন বে, সুবাইগকে এখন মজলিসে বসিবার অনুমতি দেওয়া হইন।

ইমাম আবূ বকর বায়যার (র) বলেন, বর্ণিত হাদীসটি মূন্যমানের দিক হইতে জয়ীফ। কারণ উক্ত হাদীসটির দুইজন বর্ণনাকারী আবূ বকর ইব্ন আবূ সাবুরা ও সাঈদ ইব্ন সাनাম সমালোচিত বিধায় হাদীসটি জয়ীফ। উপরত্তু ধারণা হইতেছে বে, প্রকৃত অত্থ হাদীসটি মওকুফ। इयরত উমর (রা)-এর নিজ ফর্রমান সস্পর্কিত হাদীসটি মর়ফু নহহ, এইজন্য বে, উমর (রা)-এর সাথে সুবাইগ-এর ঘটনাটি যাহা ঘটিয়াছছ তাহা जতি প্রসিদ্ধ; উহাকে কশাঘাৎ এই জন্য তিনি কর্রিয়াছিলেন बে, উহার সস্পর্কে বদ আকীদার ধারণা তাহার স্বচ্ম ও স্প্ষ্ ছিন এবং উহার প্রশ্নের অন্তরালে ছিল সংপ্রিষ্ট আয়াত অস্বীকার করার বিকৃত মানসিকত। আল্লাহই সর্বজ্s। হাফ্জি ইব্ন আসাকির্র (র) সুবাইগ সম্পর্কিত ঘটনাঢি বিস্তারিততাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতের यেই অর্থ উমর ফারুক (রা) ও আনী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুর্রপ অর্থ কর্রিয়াছছন

ইব্ন অব্বাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ। ইমাম ইব্ন জারীর (র) ও ইব্ন অবূ হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে অন্য আর কোন বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বनिয়াছেন, الـذريا ইহার অর্থ ‘বায়ু’। বেমন, পূর্বে উল্নেখিত হইয়াছে।
 ইব্ন নুফায়্যে এর কবিতায় বলা হইয়াছে-

অর্থ : আমি আমার জীবন সত্তাকে তাহার হহকুমের বেদীমূমে অনুগত্যশীল

 উপর দিয়া স্বাছ্ছ-দ-ব্বাজাবিক গত্তিতে ভাসিয়া চনে। কাহার্রো কাহারো মতে উহার অর্থ তারকাপুজ, সেই সকন তারকা যাহা আকাশের বুকে সন্তরণশীল হয় স্বাভাবিক বিধিবদ্ধ নিয়মে। এই অর্থ সংগৃৃীত হইলে অ४ঃ্তুর হইতে উর্ধ্রত্রের দিকের অর্থে উন্নীত হইবে। অর্থাৎ প্রথমে বায়ুর শ|পথ করা হইয়াছে, ঢাহার পর মেঘপুও, অতঃপর নক্ষু্রপুজ, অতঃপর ঐ সকন কর্মবণ্ননকারী ফেরেশতা যাহারা আকাশশর উপর অবস্থান করে, কখনো তাহারা আল্gাহ ত‘আলার হকুম নিয়া অবতীর্ণ হয়, কখনো আল্gাহ কর্ত্থক অর্পিত দায়িত্ণ পাননার্থ পৃথিবীীত আগমন করে, তাহাদিগের কসম করা হইয়াছে। আর ভেহেতু ঐ সকন জিনিসের কসম করা হইয়াছে একমাত্র কিয়ামতকে কেন্দ্র করিয়া বেথায় মানবশ্ণ্নীকে পুনরুথিত ও পুনর্জীবিত করা ইইবে সেই নক্ষ্ককে সামনে রাখিয়া
 অবশ্যাবাবী" অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, পুরক্ষার, শাস্ত্তি তথা जান-মন্দ কর্মের প্রতিদান অনুষ্ঠানটি এই দিনট্তিতে অবশ্যু প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইशার পর আল্মাহ ত'আানা বহহপথ বিশিষ্ট আকাশের শপথ করিয়াছেন। হযর়ত
 এইক্রপ जর্থ করিয়াছেন- মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাঢ্যের, আবূ মালিক, आবূ সালিহ, সুদ্দী, आওফী, রীী ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ মুফাসৃসিনগণ।
 জলরাশির উপ্র নৃত্য করিয়া যাওয়া উর্মীমালা ও মরুুত্ডূমি বালুকণা এবং সবুজ শ্যামল উদ্যানের উপর দিয়া যখ্ বাতাস বহিয়া যায় তখন মনে হয় বেন, উহাদের উপর রাস্তা রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সাহাবা इইতে বর্ণনা করেন বে, রারুসূন্बাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছছন ज অর্থাৎ "তোমাদিগের পশাতে অকंজন

বিভ্রান্তকারী মিথ্যাবাদী রহিয়াছে, যাহার মাথার পিছনের চুল ‘হহুক হুবুক’ অর্থাৎ
 কুঞ্চিত। ইমাম আবূ সালিহ (র) বলেন : حُ এُ এর অর্থ প্রকাণ্, সে মতে আয়াতের অর্থ হইবে প্রকাণ আকাশের শপথ। খুসাইফ (র) বলেন : : এُـُ এর অর্থ সুদর্শনীয় মনোরম দৃশ্য।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত আব্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা
 তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে স্থিতিশীল নক্ষত্রপুঞ, যাহা ঐ আকাশের বুকে বিদ্যমান। উলামায়ে সালকে সালেহীনদিগের অধিকাংশের অভিমত, আকাশ, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য অষ্টম আকাশ যাহা সষ্তম আকাশের্র উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উল্লেখিত সকল বর্ণনাসমূহের নির্যাস ইহাই শে, সৌন্দর্যময় দীপ্তিমান আকাশের উচ্চতা, তাহার নির্মলতা ও রচনৗশৈলী দক্ষতার নিপুণতা এবং তাহার দৃঢ়তা, ব্যাপক বিস্তুতি ও চাকচিক্যপূর্ণ আলোক বিকীর্ণকারী তারকা, যাহার কিছু গতিশীল; কিছু স্থির্তিশীল, সন্তরণশীল চন্দ্র সূর্य প্রভৃতি সব কিছু দিয়াই আমি আল্লাহ আকাশকে সজ্জিত করিয়া তাহাকে মূল্যবান করিয়াছি।
 পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।" অর্থাৎ হে মুশরি́ক সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদিগের চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও অভিমতের ক্ষেত্রে সর্ববাদী মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পার
 পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। অं্থাৎ কুরআনক্কে সর্ত্যয়নকারী ও মিথ্যা সাব্যস্তকারীদিগের মধ্য হইতে কাহারা কাহারা সত্য নরে, এই মতদ্বৈততার ভিতরে তোমরা নিপতিত।
 অবস্থা তাহাদিগের হয় যাহারা নিজেরাই পথঅ্রষ্ট। তাহারা এই প্রকার বাতিল ও ভ্রান্ত কথাবার্তায় প্রলুব্ধ হয় এবং প্রতারিত হয়। তাহাদিগের সঠিক জ্ঞান ও সুস্থ বোধশক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়।
 ", অর্থাৎ""তোমরা স্বীয় ভ্রান্ত উপাস্যদের দ্বারা জাহান্নামীদিগগের ছাড়া অন্য কাউকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিতে পার না।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, হইল, উহা হইতে পদচ্যুত সেই হয় বে নিজেই প্রতার্রিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ, উহা হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যাহাকে কামিয়াবী ও সফলতা

হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। হযরত হাস়ান বসরী (র) বলেন, কুরজান হইতে দূরে সেই সরিয়া यায়, ভে উহা মিথ্যা প্রতিপ্ন করিতে পূর্ব হইতেই দৃঢ প্রতিজ্ঞ।
 বলেন,

 আমরা কিয়ামতের দিবসে পুনরুথিত হইব না এবং ইহ বিশ্বাসও করিব না। হযরুত आनी ইব্ন আবি তানহা (রা) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মিথ্যাচারীরা অভিশষ্ত হউক অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারীরা। এই অর্থই হযরত মা‘আাय (রা) করিতেন। তিনি খুৎবায় বলিতেন, ঋ্ষংস হোক সন্দে পোষণকারীর্রা । হযর৩ কাতাদা (র) বলেন,


 কুর্রান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণেণ একাকার। উशারা দুশমনী, সন্দে ও অস্বীকার মূলক
 आन्वार ত।'অাनা ইরশাদ করেন তাহাদিগকক অগ্নিতে প্রজ্জুলিত করা হইবে।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, হাসান (রা) বর্ণনা করেন, প্রজ্জ্,লিত করা হইবে অর্থাৎ অগ্নিতে শাশ্তি দেওয়া হইবে। মুজাহিদ (র) আরও বলেন, অগ্নিতে প্রজ্জূলিত করা হইবে, ব্যেন স্বর্ণক্কে অগ্নিতে প্রজ্জ্ঞলিত ও বিभলিত করা হয়। হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম ইব্বাইীম নখয়ী, সুফিয়ান সওরী ও মুজাহিদ (র) ইহািিগের ন্যায় সালট্ সানেহীনদিগের একটি বৃহদাংশ نِّنْ
 इयরত মুজার্হिদ (ন) जর্থাৎ তোমাদিপের শাক্তি এই্ই তাফসীর কর্রিয়াছেন।
 এই শার্তিই ঢ্রাब্রিত করিতে চাহিয়াছিনে। ইহা তাহাদিগক্কে ধিক্কার, তিরক্কার ও অবজ্ঞাব্বর্প বলা হইবে। আল্লাইই সর্বজ্ঞ।

## 

O (Y.)
○ C (YI)
O (YY)

## 

১৫. সেদিন মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,
১৬. উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিন সৎকর্মপরায়ণ।
১৭. তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্র্রায়।
১৮. রার্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,
১৯. এবং ঢাহাদ্গিগের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্পস্ত ও বঞ্ধিতের হক।
২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে ধরিত্রীতে,
২১. এবং তোমাদিগের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?
২২. আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিযৃক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।
২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্ফৃর্তির মতই এই সকল সত্য।
তাফসীর : পরহেयগার ও মুত্তাকী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহারা প্রস্রবণ ও ঝরনারাজি বিশিষ্ট জান্নাতে থাকিবে। পক্ষান্তরে পাপী অসৎ হতভাগ্য লোকদিগকে সেদিন শৃংখলাবদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মর্মন্তুদ শাশ্তি দেওয়া হইবে।
 তাহা উপভোগ করিবে।"

ইবุন জারীর (র) বলিয়াছেন, আল্নাহ ত‘আলা তাহাদিগকে বে সব ফারাহ্রেজ তথা বিধান দান করেন তাহারা উহা তামীল করেন।
 ফারান্যের্জ আসিবার্র পূর্বেও তাহারা সৎক্রমপরায়ণ ছিন।"

ইব্ন জারীী (র) .......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন आব্বাস (রা) বनिয়াছছন,
 অর্থাৎ.ফারায়़জ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকার্य ক্রিত। কিঁ্মু এই সনদটি দুর্বল। বি૯্দ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনাটি পাওয়া যায় না। উসমান ইবৃন आবূ শায়বা (র) ........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইবৃন যুবায়র উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন।

ইরূন জারীর (র) বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ আয়াতে
 জান্নাত ও ঝরনার্যাজিতে আল্ণাহ কর্ত্তক প্রদত্ত নিয়ামতসমৃহ ভোগ করিবে।
 কর্মপরায়ণ ছিন।"

 কর্রিয়াছিলের তাহার বিনিময়ে।"

অতঃপর আল্dাহ ত‘আানা তাহাদিগের ইহসান তথা আমলের ইখলাসের কথা বর্ণনা প্রসংᄁ বলিতেছেন :
 করিত ন্দ্রায়।"

এই আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসংগে কোন কোন মুফাসসির বলিয়াছেন, আয়াতে L হরফটি ة نافية অর্थ! রাত্রে সামান্য একটু সময়ও এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, কোন রাত এমন অতিবাহিত হইত না যাহার সামান্য সময় হইলেও তাহারা উহাতে আন্qাহর ইবাদত করিত না।

মুতারিফ ইব্ন আদুল্নাহ (র) হইতে কাতাদা (র) বর্ণনা কর্রিয়াছেন ঃ কোন রাত্রি এমন অতিবাহিত ইইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না। রাত্রির ఆরু ভাগে ুউক, শেষ ভাগে হউক, তাহারা সালাত আদায় করিত।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তাহাজ্জূদ পড়িয়া তাহারা রাতে অল্প সময় নিদ্রায় কাটাইত। কাতাদা (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও আবুন আলিয়া (র) বनিয়াছেন, তাহারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সানাত আদায় করিত।

আবূ জাফ্র আন বাকির (র) বলিয়াছেন, তাহারা ইশার সালাত আদায় না করিয়া খুমাইত না।
 সামান্যু ছিন। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছ্দ্দ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (k) বলিয়াছেন রাত্রের অধিক্নংশ সময় দাঁড়াইয়া সালাত আর্দায় করিতেন। অল্প কিহুহ্কণ ন্দ্রা যাইত এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্তেগফার করিতেন।
 जর্থ তাহারা রাচ্রে সামান্য সময় ব্যতীত ন্দ্রি যাইত না। অতঃপর তিনি বলিতেন ঃ আফ্সোস! আমি উহাদের অত্ত্ভুক্ত নহি।

হাসান বসরী (র) বলেন বে, আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিতেন ঃ আমি আমার আমলকে বেহেশতবাসীদদর আমলের সাথে তুননা করিয়া দেথিতে পাই বে, তাহাদের যাঝে ও আমার মাঝে দুষ্তু ব্যবধান। তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়, আমরা যাহাদের নাগাল পাইতে পারি না। তাহারা রাত্রির जब्र সময়ই নিদ্রায় কাটাইত। কিষ্ু আनহামদুনিল্ধাহ! আমার আমনকে দোজখবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখি ভে, তাহারা এমন একটি সস্প্রদায় যাহাদের মধ্যে কন্যাণের লেশমাত্র নাই। তাহারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করে এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুথানকে অস্বীকার করে। সুতরাং আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাহারা আমলের ক্ষেত্রে নেক বদকে একাকার করিয়া <েলিয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বনী তামীমের এক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলিন, হে আবু উসাম! একদল মানুষ সম্পর্কে আা্লাহ ত'অালা
 কাটাইত" আমি তো এই শুণটি আমাদ্রের মধ্যে পাইতেছি না। আল্লাহর শপথখ! আমরা তো রাতের সামান্য সময়ই ইবাদতে কাটাই। তখন আমার আব্বা তাহাকে বলিলেন, খোশনসীব সেই ব্যক্কির! বে ব্যক্তি ন্দ্র্রা আসিলে ঘুমাইয়া পড়ে আর জাপ্থত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে।

আদুল্নাহ ইবৃন সালাম (রা) বনিয়াছেন, রাসূলূন্নাহ (সা) মদীনায় আগমন করিবার পর চতুর্দিক হইতে জনত তাঁার নিকট সমবেত হয়। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম।

আমি নবী করীম (সা)-এর চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির চেহারা ইইতে পারে না। আমিই সর্বপ্রথম তাঁহাকে বলিতে তনিয়াছি যে, হে লোক সকল! "তোমরা আহার করাও, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ, সালামের প্রসার কর এবং রাত্রিকালে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তোমরা জাগিয়া সালাত আদায় কর। তবেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতে এমন প্রাসাদ থাকিবে যাহার বহিরাংশ ভিতর হইতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হইতে দেখা যাইবে।" আবূ মূসা আশআরী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ উহা কাহাকে দেওয়া হंইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : "যে ব্যক্তি কোমল ভামায় কথা বলে, নিরন্নকে অন্ন দান করে এবং মানুষ যখন গভীর ন্দ্রিায় অচেতন থাকে তখন সে আল্লাহর সন্ত্রুষ্টি লাভের আশায় সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত যাপন করে, সে উহা লাভ করিবে।"
 ও হাসান (র) বলিতেন, তাহারা রাতের অর্ধিকাংশই সালাতে কাটাইতেন।
 ~مَ जর্থ
 مـنَ الـلَّيْلَ কर्রिয়া মতটি কৃত্রিমতা মুক্ত নয়।

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা রাত্রির শেষ প্রহরে সালাত আদায় করিত, কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা রাত্রে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিত এবং শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত।
 শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।)

ইসতেগফার যদি সালাতের মধ্যে হয়, তবে উহাই সর্বোত্তম।
সহীহ সংকলনসমূহ ও অन্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করিয়া বলিতে থাকেন যে, কোন তাওবাকারী আছে কি? আমি তাহার তাওবা কবুল করিব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

আছে কোন যাচঞাকারী? সে যাহা চাইবে আমি তাহাকে উহাই দান করিব। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এইভাবে ডাকিতে থাকেন।"

বংশધরদদর জন্য হযরত ইয়াকুব (আ) এর দোয়া আমি তোমাদিগের জন্য ক্মা প্রার্থনা করিব) প্রসংগে অনেক মুফাসৃসির বলেন বে, হযরত ইয়াকুব (আ) এই ইসতেগফারের জনা শেষ রাত পর্যন্ত বিলব্ব করিয়াছিলেন।
 ও বক্টিতের হক।"

जর্থাৎ ইহারা কেবন সালাত কায়েম করিয়া আল্লাহর হক আদায় করিয়াই ক্ষন্ত হন না,বরং যথাযথ অরুত্রের সাথে মানুষ্যের হকও আদায় করেন। যাকাত দান করেন, আण্মীয়ত সস্পর্ক বজায় রাথেন ও পারশ্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুত্তি-সহমর্মিতা ইত্যাদির প্রতি যথ্থেপযুক্ত ওরুত্ট প্রদান করিতেন।
 নির্ধারিত একটি প্রদান করিতেন।
 এমন ব্যক্তিকে সাহাयা করাও ধনবান্দরর দায়িত্।

ইমাম আহমদ (র) ..... হুসাইন ইবุন আनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হুসাইন ইব্ন আनী (রা) রলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া ভিষ্ম করিলেও তাহার ‘ধিকার (হক) রহহ্যাছছ।’" আবূ দাউদ (র) সুফিয়ান সওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্যিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্য সূত্রে আলী ইব্ন অবূ অালিব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

مٌ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, কোন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন পেশা অবলষ্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন না এবং বায়তুলমানেও তাহার কোন অং্শ নাই।

इযরত আয়িশা (রা) বলেন, مـصصم এমন এক ব্যক্তি যিনি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন পেশা অবনষ্বন কর্রেছেন বটে কিষ্ুু তাহাতে তিনি পরিবারেরের ভরণপোষণ আঞাম দিতে পারেন না।

যাহহাক (র) বলেন ঃ যাহার সশ্পদ ছিন কিন্তু কারণবশশত তাহার সশ্শূর্ণ সম্পদ ঋ্ধংস হইয়া গিয়াছে। এই প্রসংগে আবূ কিলাবা (র) বলেন ঃ ইয়ামামায় একবার প্রবল জলোচ্ছাস হইন, ইহাত্ এক ব্যক্তির সমন্ত সশ্পদই নষ্ট হইয়া যায়। তখন একজন সাহাবী বলিলেন, এই ব্যক্তি "মাহ্রম" তथা বঞ্চিতদের অন্তর্ভুত্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব ইবরাহীম নাখয়ী, ইব্ন উমর (রা) এর ভৃত্য নাফে ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন : যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করিতে সক্ষম নয়, তিনিই মাহর্মম।

যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করে না তিনি মাহরূম।

রাসূলূল্লাহ (সা) বনিয়াছেন, "বে ব্যক্তি মানুচের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক লোকমা বা দুই লোকমা খাবার অথবা দু’একটি খেজুর দিয়া তাকে ফিরাইয়া দেয়া হয়, সে মিসকীন নয়, বরং মিসকীন তো সেই ব্যক্তি যার ঘরে প্রয়োজন পূরণের মত সম্পদ নাই এবং কথাবার্ত ও অবস্থা দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ পায় না। ফলে কেহু তাহাকে দান করে না।" ইমায় বুখারী ও মুসলিম (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, মাহক্রম সেই ব্যক্তি, যে গনীমতের সম্পদ বিতরণ করিবার পর উপস্থিত হয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ হযরত উমর ইব্ন আব্লুল আयীয (র) একদা মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি কুকুর আসিয়া তাঁহার কাছে দণ্ডমান হয়। তিনি যবাহকৃত বকরীর এক টুকরা গোশত কুকুরটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, মানুষ বলে ইহারাও মাহরূমের অন্তর্ভুক্ত।

শা’বী (র) বলেন, বহু চিন্তা করিয়াও আমি মাহর্মম এর অর্থ বুঝিতে সক্ষম হই নাই।

ইব্ন জারীর (র)-এর মতে মাহর্রম সেই ব্যক্তি যার কোন সম্পদ নাই। হয়ত ছিল কিন্তু পরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অথবা সে কামাই রোজগার করিতে সক্ষম নয়।

ইমাম সওরী (র) ...... হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (রা) একদিন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ফ্ৰুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন এবং কিছু গনীমতের মাল হস্তগত করিলেন। বন্টন করিবার সময় রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট এমন কিছু লোক উপস্থিত হয়, যাহারা গনীমত লাভের সময় উপস্থিত ছিল না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
 আয়াতটি মাদানী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আয়াতটি মাদানী নয় বরং মক্কী।
 নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

जর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে চায় তাহাদের জন্য পৃথিবীতে এমন নিদর্শন রহিয়াছে, যা দ্মারা সৃষ্টিকর্তার মাহাক্য, বড়ত্ এবং প্রবল-প্রতাপ ও ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ফসলাদি, নানান ধরনের পাণী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পাত, তরু-লত, বন-জभল, মাঠ-ময়দান, মরুতূমি, নদী-নালা, সমूদ্র, মানুষ্বের ভাষা ও বর্ণ্রে বৈপরীত্ম বুদ্ধি-বিবেক, কামনা-বাসনা ও দৈহিক শক্তির তারতম্য, চাল-চলন, দৈহিক গঠন প্রণানী ইত্যাদিতে আল্লাহর পরিচয় লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহिয়াছে।
 কি অনুরাবন কর না?"

কাতাদা (র) বলেন, ব্বে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিতে চিন্তা করিবে, দৈহিক গঠন প্রণালীর প্রতি পভীরতাবে লক্ষ্য করিবে, সে বুঝিতে পারিবে বে, আল্নাহই তাহাকে আল্নাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ্নে।

অতঃপর আল্লাহ ত'আালা বলেন ঃ
 যাহা তোমাদিগকে প্রর্ত্রুতি দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ আকাশে তোমাদের জীবিকার উৎস বৃষ্টি এবং পতিশ্রুত জান্নাত রহহ্যাছে।

ইবุন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) বলেন ঃ ওয়ালেল আহদাব (র) এক্রদিন এই আয়াতটি পাঠ কর্রিয়া বলিলেন, আফসোস ! আমার রিয়ক হইন আকাশে আর আমি উহা তালাশ করিতেছি যমিনে। এই কथা বলিয়া তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া জগলে চলিয়া যান। ত্নিদিন যাবত সেখানে কিছুই মিলিন না। তৃতীয় দিন হঠাৎ দেখিলেন বে, একটি তাজা থেজুর্রে ছড়া ঢাঁহার সস্মুখ্যে ঊস্থিত। তাঁহার একটি ভাই যিনি তাঁহার থেকেও বুজর্গ ছিলেন, তাহার সাথ্ে ছিলেন। মৃত্যু পর্ষন্ত তাহারা দুই ভাই এইভাবে সেই জপ্লেই জীবন যাপন করেন।
 প্রতিপানকের শপথ! অবশ্যই তোমাদিরগের বাক-স্ষূর্তির মতই এই সকন সত্য।"

এই আয়াতে আল্লাহ ত‘‘আनা স্টীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিত্তেছেন বে, কিয়ামত, পুনরুথান ও প্রতিদান ইত্যাদি সম্পর্কে আা্লাহর কৃত প্রতির্রুতি সর্ট্বে সত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব হে মানব গোষ্ঠী ! তোমরা ইহাত সন্দেহ পোষণ করিও না। বেমন যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা তোমাদদর বাক স্ধির্তিতে সন্দেহ করো না। হযরত মুয়াय (রা) কোন বিষয়ে কথা বলার সময় সংগীকে বলিতেন, তুমি বে এখানে উপস্থিত আছ, তাহা বেমন সত্য, আমার এই কথা ঠিক ঢদ্রপপ সত্য।

মুসাদ্দাদ (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি তনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা‘আলা শপথ করিয়া কোন কথা বলিবার পরও যাহারা তাহা বিশ্বস করিল না, আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ধ্বংস করুক।"

ইব্ন জারীর (র).... হাসান (র) হইতে মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

##  <br>  -

২৪. ঢোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?
২৫. বখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ‘সালাম’। উত্তরে সে বनिन, ‘সালাম’। ইহারা ঢো অপরিচিত লোক।
২৬. অতঃপ্র ইবরাহীম णাঁহার श্রীর নিকট গেন এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইইয়া আসিল।
২৭. ও তাহাদিগের সামন্ন রাখিন এবং বনিন, ‘তোমরা খাইতেছ না কেন?’
২৮. ইহাতে উহাদিগের সশ্পর্ক্ক তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বनिল, ‘ভীত হইও না।’ অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।’
২৯. ঢখন ঢাহার শ্রী চীৎকার করিতে কর্নিচে সম্মুণ্খে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বনিন, ‘এই বৃদ্ধা-বক্ষ্যার সন্তান হইবে?’
৩০. উহারা বলিল, "ঢোমার প্রতিপানক এইর্পপই বলিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ট।"

তাফসীর ः আলোচ্য কাহিনীটি সূরা হুদ এবং সূরা হিজ্রেও উब্লেখ করা হইয়াছে।
 মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?'

এই মেহমানগণ ছিলেন কেরেশেতা ইহারা মানুষ্রের আকৃত্তিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। আল্লাহর নিকট ইহারা বড়ই সম্মানিত।

ইমাম আহমদ (রা) ও একদল আলেম এই আয়াতের ভিত্তিতে বলিয়াছেন : মেহমানের মেহানদারী করা ওয়াজিব। হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়।
 কর্রিল, তখন তাহারা বনিন, 'সার্লাম’। উত্তরে সে বনিল, 'সানাম’।"

जর্থাৎ ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (অা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ‘সাनামুন’ বनিয়া অভিবাদন করিলেন। ইবরাহীম (অ) ততোধিক উত্তমভাবে সানাম্মর উত্তর দিলেন।

 করিবে; তোমর্রা তাহার চেয়ে উত্তম্তার্বে উত্তর দিবে কিংবা কমপক্ষে সানামের পরিমাণ উত্তর দিবে।" এই ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তম পন্থাই অবলন্মন করিয়াছেন।

 তাই তিনি বলিলেন ঃ ইহারা ঢো অপরিচিত লোক।

ফেরেশতাগণ ছিলেন, হযরত জিবরীল (আ) মিকাউল (অা) ও ইসরাফীল (অা)। সুদর্শন যুবকের রূপ ধরিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন। ঢাঁহাদর ঢোথে-মুখে ছিন গাভীর্যের ছাপ। এই জনృই ইবরাহীম (অ) বলিলেন, "ইহারা তো অপরিচিত লোক।"

فَرَاْ হযরর্ত ইবরাহীম (আ) চূপিসারে দ্রততগতিতে স্বীয় শ্তীর নিকট গেলেন।

位 ভাজা ন‘ইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর সর্ব্রাত্তম সশ্পদ।

এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্ণাহ ত'আলা বনিয়াছ্নন :
 গো-বৎ্ নইয়া উপস্থিত হইলেন।"
 রাথিয়া দিলেন।
 কণ্ঠে মধুর ভাষায় বনিলেন, "আপনারা খাইতেছেন না কেন?"

এই আয়াত দ্বারা আত্ত্থের নিয়ম ও ভদ্রতা জানা গেন শে, মেহমান আসার एযরত ইবরাহীম (আ) সন্তর্পণ খানা প্রন্তুত কর্রিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেলেন তাঁহারা টেরও পাইল না। এমন বলেন নাই বে, আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি। বরংং মেহমান আসার সাথে সাথে চূপিসারে ঘরে প্রবেশ কর্রিয়া দ্রংত ঘর্রের সর্ব্রোত্ম বস্তু অর্থাৎ গো-বৎস ভূনা আনিয়া লেহমানদের সন্মুখে রাখিয়া দিলেন। দূর্রে কোথাও রাখিয়া এই নির্দেশ দেন নাই বে, আপনারা এইখানে আসুন। অতঃপর
 ওরু করিতেছেন না কেন?" ‘খাও’ বনিয়া নিদ্দেশ দেন নাই। ভ্যেন বললা হইয়া থাকে বে, जনুগহপৃর্বক जপনি এই কাজটি করিয়া দিন।
 করিতেে না দেথিয়া ইবরাহীম (আ) তীত হইলেন।

এই প্রসংণগ অন্য সূরায় বनা ইইয়াছে :


অর্থাৎ "ইবরাহীম (আ) যখন দেথিলেন বে, আহার্য বস্থুর প্রতি তাঁহাদের হাত অপ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি ভীত হইলেন! (ইবরাহীম (আ)-এর মনের ভাব বুঝিতে পার্রিয়া) তাহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা লূত সম্প্রদায়কে ধাংস করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। ইবরাহীম (অ)-এর শ্ত্রী তখন পাশ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেরেশতাদের কথা ఆनিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ লূত সম্প্রদাল্যের ধ্পংেের কथা ুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতায় তাহারা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিন। তখন ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (অ)-এর শ্র্রীকে ইসহাক (অ) ও ইসগাকের ঔরসে ইয়াকুব (আ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিনেন।



অর্থাৎ "ইবরাহীম (आ)-এর শ্ত্রী বলিলেন, আশচর্य আমার সন্তান হইবে? जথচ আমি বৃদ্ধা মহিলা আর আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ পুরুম। ইহা তো আশর্য ব্যাপার! তাঁহারা বলিল, আল্মাহর ব্যাপার তুমি আ৫র্ব হইত্ছে ? তোমাদের উপর আল্মাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। হে নবী পরিবার! নিষ্য় আল্ধাহ প্রশষংসিত, মহান।"

এই প্রসংণে আল্লাহ তা'অলা এই স্থানে বলিয়াছছন :
 দिन।"

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-কে সুসংবাদ দেয়ার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত স্বামীকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া মানেই স্তীকে সুসংবাদ দেওয়া। কারণ ষ্ত্রীর উদরেই সন্তান জন্মপ্রণ করিয়া থাকে। অতএব সন্তানের সুসণবাদ উভয়কেই দেওয়া হইয়াছে।
 ইবরাইীম (আা)-এর শ্ণ্র সশব্দে টীৎকার করিতে করিতে অপ্পসর হইন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, অাবূ সালেহ, যাহ्হাক, यায়দ ইব্ন আসনাম, সওরী, সুদ্দী (র) আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
 চীৎকার করিয়া অণ্র হওয়া সশ্পর্কে বিত্তারিতভাবে বলা হইয়াছে:
 এই ব্যাখ্যাটি ইব্ন মুজাহিদ ও ইব্ন ছাবিত (র)-এর।
 কোন কিছू দেখিয়া বা ঔনিয়া বেমন আশর্যব্বোধ করেন, তেমনি ইবরাহীম (আ)-এর श্তী বৃদ্ধ বয়ডস সন্তান হওয়ার কথা ঞনিয়া আশর্ব হইয়া স্বীয় সুথে চপটাঘাত কর্রিয়া উচ্চম্বরে চীৎকার করিয়াছেন।
 একেতো বৃদ্ধা। সন্তান ধারণের বয়স আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি আমি জীবনভর ব্ক্যা।
 আপনার প্রতিপ্পালক এমনই ব'লিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। অর্থাৎ তোমদের কে কতটূকু সम্মান পাওয়ার ঊপযুক্ত আল্লাহ্ ত‘আলা जাহা ভাল ক্রির়া জানেন এবং কथায় ও কাজ্জে তিনি প্রজ্ঞাময়।


## ২৭ শ পারা

## 



Oَ (Yף)

## 

৩১. ইবরাহীম বলিল, "হে ফেরেশতাগণ! তোমাদিগের বিশেষ কাজ কি?"
৩২. উহারা বলিল, "আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইইয়াছে।
৩৩. "উহ্হাদিগের উপর নিক্ষপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা।

ง8. 'যাহা সীসালংघনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট ふৃতে।
৩৫. সেথায় যে সব মুমিন ছিন আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।
৩৬. এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আফ্মসমর্পণকারী আমি পাই নাই।
৩৭. যাহার মর্মন্ট্দ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

ঢাফসীর : र্যরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছ্ছেন :


অর্থাৎ" অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল- হ্রদয় ও সতত আল্লাহ্ অভ্ম্যুখী। হে ইবরাইীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের প্রতি তো শাস্তি যাহা অনিবার্য।"

আর এইস্থানে বলিয়াছেন বলিলেন ঃ হে ফেরেশতাগণ! তোমরা কাহাদের ব্যাপারে কি উদ্দেশ্যে অাসিয়াছ?

任 অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিनেন, আমরা একটি অপরার্ধী সম্প্রদায় তথ্থা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।
 "আমাদিগ্ক নृত সশ্প্রদায্যের ঊপর মাটির এমন শক্ত পাথর নিক্ষেপ কর্রিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে, আল্লাহ্র নির্দেশে যাহার প্রতিটির গায়ে অপরাষীদের নাম নিপিবদ্ধ করিয়া রাথা হইয়াছে। উল্লেথ্য বে, প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এক একটি পাথর চিহ্ছিভ করিয়া রাখা হইয়াছিন।

এই প্রসগগে আল্মাহ্ সূরা আনকাবূতে বলিয়াছ্ছে :



जর্থাৎ "ইবরাহীম বলিল, এই জলপদ̆ তো নূত রহহিয়াছে। ফেরেশ্রারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশাতে অবস্থানকরীরদদের

 "লেথায় «ে সব মু’মিন ছিন আমি তাহাদিগকে উদ্ধার কর্রিয়াছ্লনাম।"

আল্লাহ ত।আলা যাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা হইল হযরত লৃত (আ) ও তাহার ক্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবারবর্ণ।

位 ব্যতীত आমি ক্কেন আi্দসমপ্পণকারী পাई নাই।"

মাতাতিলাদের মতে ঈমান ও ইসলাম একই বस्टू। এই দু’য়ের মাঝে কোন পার্থকা নাই। আলোচ আয়াত্তের তিত্তিতে কেহ কেহ এই মতের পক্ষে রায় দিয়াছেন। কারণ আয়াত্ একই সম্প্রদায়কে একবার মুসলিম আবার মু’মিন আখ্যায়িত করা হইয়াছ্।

কিন্তু তাহাদের মতের সপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ আলোচ্য সন্প্রদায়টি মু’মিন ছিল। আর আমাদের মতে প্রতিটি মু’মিনই মুসলিম কিন্ত্ প্রতিটি মুসলিম মু’মিন নয়। কাজেই তাহারা যেহেতু মু’মিন ছিল সেই হিসাবে তাহাদিগকে মুসলিম আখ্যায়িত করা বাস্তবসম্মত। তাই বলে সর্বর্তই মুমিন ও মুসলিম একই অর্থবোধক হওয়া আবশ্যক নয়।
 শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা স্তুপে পরিণত করার মধ্যে উহাদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে।

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

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

৩৮. এবং নিদর্শন রাখিয়াছ মৃসার বৃত্তাত্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআটনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।
৩৯. তখন গে ক্ষমতার দষ্ষে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, "এই ব্যক্তি হয় यাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।"
80. সুতরাং আমি তাহাকে এবং তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদ্গিগকে সমুদ্র্র নিক্ষেপ করিলাম, ঢে তো ছিল তিরস্কার-যোগ্য।
8১. এবং নিদর্শন রহিয়াছে ‘আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু;
8২. ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, ঢাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।
8৩. আরও निদর্শন রহিয়াছে ছামূদের বৃত্তান্তে, তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ডোগ করিiিয়া লও স্বল্পকাল।'
88. কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেথিতেছিল।
8৫. উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহ্হার প্রতিরোধ করিতেও পারিল ना।
৪৬. আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

بسُ রহহিয়াছে । মূসা (আ)-কে আমি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।
 আনীত্ত সত্ত্য হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।
 সহযোগিতায় মূসা (আ)-এর উপর নির্যাতন করিতে গুরু করে।

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্র দুশমন ফিরাউন স্বজাতির উপর বল প্রয়োগ করিতে শরু করে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, ফিরাউন ঢাহার সকল সাঙ-পাঙ্দের লইয়া মূসা (আ)-এর সত্যের দাওয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অতঃপর ইব্ন যায়দ آنَّ لـنـ
 "यर्দি आমার শর্ক্তি থাকিত কিংবা যদি আমি কোন মজবুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারিতাম)। উল্লিখিত সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে উত্তম।
 অর্থাৎ "অহংকারবশত সে আল্লাহর পথ তথা স্ত্য হইতে ঘাড় ফিরাই"য়া বাক-বিত্ণা ' করে।"
 বলিতেছ তাহার কারণ, হয়ত তুমি যাদুকর কিংবা মাতাল। যাদুকর বা মাতাল ছাড়া অন্য কেহ এই ধরনের কথা বলিতে পারে না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানের অপরাধে আমি ফিরাউন ও তাহার সৈন্য সামন্তকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারিয়াছি। কারণ সে ছিল তিরস্কারযোগ্য কাফির, সত্য ত্যাগী, অপরাধী ও খোদাদ্রোহী।
 "নিদর্শন রহিয়াছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর্রিয়াছিলাম অকল্যাণণের বায়ু।"
 যাহ্হাক, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
"庆ংসকারী বায়ূ"র ব্যাখ্যা প্রসংগে অতঃপর আল্লাহ্ তা’আলা বলেন ঃ
 কিছুর উপর দিয়াই বহি্য়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধ্ধংসস্তূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে।"

ইমাম আবূ হাতিম (র) ..... আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্মুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (স) বলিয়াছেন : "বায়ুকে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তরে বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। যখন আল্লাহ্ তাআলা আদ জাত্কেকে ধ্ধংস করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বায়ু পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাকে বলিলেনঃ বায়ু প্রেরণ করিয়া আদ জ্রাতিকে ধ্বংস করিয়া দাও। ফেরেশতা বলিল ঃ কতটুকু? ষাড়ের নাসারন্ধ্র পরিমাণ বায়ূ পাঠাইব কি? আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন ঃ না তাহা হইলে তো পৃথিবী ও তন্মধ্যয সমুদয় বস্তু তছনছ হইয়া যাইবে। বরং একটি আংটির হলকা পরিমাণ বায়ূ

 গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।"

আলোচ্য হাদীসটি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর বাণী হিসাবে স্বীকৃত নয়। সম্ভবত ইহা আদ্দুল্নাহ্ ইব্নে আমরেরই কথা। ইয়ারমূকের যুদ্ধে দুইজন আহ,লে কিতাবের সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বর্ণনাটি তিনি তাঁাদের থেকেই সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আল্লাহৃই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতে উল্মিখিত বায়ু প্রসংগে হযরতত সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেনঃ উহা ছিল দক্ষিণা বায়ু। সহীহ্ হাদীসে (বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ "আমাকে প্রভাত বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে এবং আদ জাতিকে দক্ষিণা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে।

位 "घটনায়, যখন তাহাদিগকে বলা হ;ইয়াছিল, ‘ভোগ করিয়া লও স্বল্প কাল।'

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদিগের আয়ু শেষ इওয়া পর্যন্ত ভোগ করিয়া লও।

ছামূদ জাতির ধ্বংস প্রসংগে অন্যত্র বলা হইয়াছে :
 الْتْذَابِالْهُهْنِ
जর্থাৎ "ছমৃদ জাতিকে আমি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিষু তাহারা হিদায়াতের পরিবর্ত্র অ্রষ্তঢকেই গ্রহণ কর্রিয়াছিন। ফলে লাঞ্থনাদায়ক শাস্তি ঢাহাদিগকে নিপাত কর্রিয়া দিয়াছে।"

আর এই জায়গায় বনিয়াছেন :


"আরো নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির বৃত্তান্তে। যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমরা কিছুকাল ভোগ করিয়া লও। কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালককর আদেশ অমান্য করিল। ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।"

উল্লেখ্য শে, এই ঘোষণার পর তাহারা তিন দিন মাত্র আযাবের অপেক্ষা করিয়াহিল। চতুর্থ দিন প্রত্যুষেই আযাব আসিয়া পড়িয়াছিন।
 করিতে পারে নাই। এমনকি উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্মতাও কাহারো ছিল না।
 সুযোগ তাহারা পায় নাই।
 করিয়াছিলাম।"
(আ)-এর জাতি ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়"।

এই সকল কাহিনী ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত ইইয়াছে।

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ (EV) }
\end{aligned}
$$

#  Oَ (0.) <br>  

8१. এবং আমি আকাশ নির্মাণ কর্রিয়াছি আমার কমতাবনে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।
8৮. এবং অাম ভূমিকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দর্াবে বিছাইয়াছি ইश!
8৯. আমি প্রত্যেক বস্মু সৃষ্টি কর্রিয়াVি জোড়ায়-জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদ্রশ গ্রহণ কর।
৫০. আাল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, জমি তোমাদিগের খ্রতি আল্লাহ-ণ্রেরিত স্প্ষ্ট সতর্কबারী।
৫১. তোমরা আল্লাহর সংণে কোন ইলাহ স্থির করিও না, আমি ঢোমাদিগের প্রতি স্পষ্ট সতর্ককারী।

 কমতাবলে।"

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সওরী (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য াায়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছ্ছে।
 প্রকারের খুঁটি ছাড়া উহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি। ফলে কোন কিছ্র সাহাय্য ব্যতীতই উश্ যথাসানে দাঁড়াইয়া আছে।

وَالَّرْضَ বানাইয়া দিয়াছি এবং" উহাকে উহার অধিবাসীদের জন্য উত্ত্ বিছ্ছানাই বানাইয়াছি।

وَمِنْ كُلْ شَتْمْ বানাইয়াছি। यেমন ঃ আসমান-यAীন, দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্य, স্থল-সয়্রু, আলো-অঞ্ধকার, ঈমান-কুফর্র, জীবন-মৃত্যু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জান্নাত-জাহান্নাম এইভাবে প্রতিটি প্রাণীকুল ও উড্ডিদকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 বুঝিতে পার যে, সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁহার কোন অংশীদার নাই।
 তাঁহার্র প্রতি ধার্বিত হও। ঢাঁহার কাছে আশ্রয় নাও এবং জীবনের প্রতিটি বিযয়ে তোমরা তাঁহারই উপর ভরসা কর।
 প্রেরিত স্পষষ্ট সত্তক্ককারী।"
 করিও না।" অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করিও না।
 (or)

O (o^)

○ (09) ○َ (7.)

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

৫२. এইভাবে, উহাদিগের পৃর্ববর্তীদিগগের নিকট যখনই কোন রাসূন আসিয়াছে, উহারা ঢাহাকে বলিয়াছহ, "তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উन्याদ!"
৫০. উহারা কি একে অপররকে এই যশ্রণণই দিয়া জাসিয়াছে? বস্থুত উহারা এক সীমা নংঘনকারী সশ্প্রদায়।
৫8. जতএব ঢুমি উহাদিগক্কে উপেকা কর, ইহাত্ তুমি অপরাধী হইবে না।
৫৫. হুমি উপদদশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু’মিনদিগের্র উপকার্র जाসিবে।
৫৬. जমি সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন্ এবং মানুষকে এই জন্য বে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।
৫৭. आমি উহাদিগের নিকট হইঢে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না বে, উহারা ামার জাহার্য ব্যাগাইবে।
৫৮. আাল্লাহইই ঢো রিয়ক দান কর্রেন এবং তিনি প্রবন পরাক্রান্ত।
৫৯. জালিমদের প্রাপ্য তাহাই यাহা অতীতে উহাদিগের সম মতাবনধ্ধীরা ভোগ করিয়াছে। সুত্রাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন फ্বরা না করে।
৬০. কাফি্রদিগের জন্য দুর্তেগ তাহাদিগের সেই দিনেন, বেই দিনেনর বিষক্যে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

ঢাফসীর ः আল্नाহ् তাআানা নবী করীম (সা)-কে সাত্ত্বনা স্বর্মপ বনিতেছেন বে, এই সব মুশর্রিকরা আপনাকে যাহা বলিতেছে, উহা কোন নতুন কথা নয়, বরং পূব্বयুৰের থোদাদ্রোহী কাফিরগণও তাহাদিগের নবী রাসূলদিগকে অনুন্রপ কথা বनिয়াছিন।

आन्नार् ত'जना বनেन
 অসিয়াছে, উহারা তাহাকে বলিয়াছে, ঢুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!"
 यत्ত্রণাই जिয়া আসিত্তে ।"" সীমা নংঘনে ইহারা ও ইহাদের পূর্ববর্তী কাফির্রণণ একই রকম। ফলে উহাদের মুখ থেকে সে কথাই প্রকাশ পায়, যাহা পূর্ববর্তী কাফির্গণণ বলিয়াছে।
 উशাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চনুন, এই ব্যাপার্র আমি আপনাকে তিরষ্ষার করিব না, ইহাতে आপনার কোন অপরাধ ইইবে না।"

 ऱ।
 आমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমার প্রত্যোজনে সৃষ্টি করি নাই বরং ত্ুু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, অমি তাহাদের উপকারের জন্য তাহাদিগকে আমার ইবাদতের নির্দেশ দিব আর তাহারা স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আমার দাসতৃ করিবে এবং আমার পরিচয় লাভ করিরে।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, الا
 হোক বা অনিচ্মায় হোক আমার দাসত্ব স্বীকার কর্রিয়া নেয়। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।
 করিতে পারে।
 করিবার জন্য। সুদ্দী (র) বলেন, কতিপয় ইবাদত মানুষ্ষের র্উপকারে আসে আবার

 यে, আকার্শমজী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন'? অবশ্যই তাহারা বলিবে যে, আল্নাহ্।" উল্লেখ্য শে, আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করা একটি ইবাদত। কিন্তু শিরকের সাথে এই ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

মোটকথা সকলেই আল্লাহ্র ইবাদতকারী তবে কাহারো ইবাদত উপকারে আসিরে আর কাহারো ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে ' ঈমানদার জ্বিন উদ্দেশ্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"আমি উহাদিগের হইতে জীবিকা চাহি না যে, উহারা আমার আহার্य যোগাইবে। আল্লাহই তো রিয়কদাতা এবং তিনি প্রবল পরাত্রান্ত।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন্,


'ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিयী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতটির সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মানবমণ্তলীকে একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন শরীক নাই। অতএব যে ব্যক্তি তাহার আনুগ্ত্য করিবে তিনি তাহাকে উত্তম ও উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন আর

বে তাহার নাফ্রমানী করিবে তাহাকে তিনি ক্ঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্
 তিনি তাহাদের সৃষ্টিকর্ত এবং তিনিই তাহাদের রিয়ক্দাত।

ইমাম আহমদ (র) ..... অবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসৃन (সা) বলিয়াছহন বে, আল্ধाহ্পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "वে আদম সন্তান! তোমরা কায়মন্নাবাক্যে আমার ইবাদত কর, স্ষচ্হন্তা ও শান্তি দ্বারা आমি তোমদিগগর মন ভরিয়া দিব এবং তোমাদের দার্রিত্রত দূর কর্যিয়া দিব। অন্যথায় ব্যুস্তত আর দার্রিত্রায় জামি তোমাদিগকে অস্থিরি করিয়া রাখিব।"

ইমরান ইব্ন যায়েদা (র)-এর হাদীস ইইতে ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য কর্রিয়াছ্ন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হান্নান (র) ..... সালাম ইবৃন ऊরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা কর্রে। সানাম ইব্ন ওরাহবীল বলেনঃ आমি খানিদের দুই পুর্র হাব্বা ও সওআকে বनिঢে অনিয়াছি বে, আমরা একদা রাসূনুল্নাহ (স)-এর নিকট যাই। তখন তিনি একটি কাজ করিতেছিলেন কিংবা একটি ঘর নির্যাণ করিতেছিলেন। আবূ মুজাবিয়া বলেন, তখন তিনি কি য্যেন ঠিক করিতেছিলেন। আমরাও ঢাঁাহাকে সেই কাজে সহযোগিত করিনাম। কাজ সমাপন কর্রিয়া তিনি আমাদের জন্য দোয়া করিলেন ও বनिजেন, "শাथা ঝুঁকিয়া यাওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যত্ত) জীবিকার ব্যাপার্র নিরাশ ইইও না। মনে রাখিও জন্মের সময় কোন মনুষ কিছুই নইয়া আলে না। কিন্ু পরক্ষণে आল্লাহ্ ত'অালা সব কিছুই দান করেন ও জীবিকার ব্যবश্থ করিয়া দেন।"

কোন কোন আসমানী গ্থে আছে বে, আল্মাহ তাআলা বলেন, " ‘হ আদ সন্তান! তোমাকে অমি আমার ইবাদতের জন্য স্ষি করিয়াছি। অতএব হেনায় হেলায় জীবন বরবাদ করিও না। আমিই তোমার জীবিকার জিম্মাদার, অতএব জীবিকার অন্বেষণণ অস্থির হইও না। আমাকে সন্ধান কর, পাইয়া যাইবে। ব্যে ব্যক্তি আমাকে পাইল সে সব কিছুই পাইল আর বে আমাকে হারাইল সে সব কিছুই হারাইন। আমিই তোমার সবচেয়ে প্রিম্রপাত্র।"

## जতঃপর আল্লাহ্ তাআালা বলেন :



অর্থাৎ জালিমরা সেই আयাবই ভোগ করিবে যাহা ভোগ করিয়াছিন তাহাদের সমমনা পূর্ববর্তী লোকেরা। অতএব তাহারা যেন আযাবের জন্য তাড়াহড়া না করে। কারণ নিঃসন্দেরে তাহারা একদিন আयাবে নিপতিত হইবে।
 "যাহারা প্রত্শ্রুত দিবস অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে অন্বীকার করে তাহাদ্রে জন্য ঞ্ঞংস অनिবার্य।"

## সূর্রা তৃর

8৯ আয়াত, ২ রুকূ‘, মক্কী

$$
\begin{aligned}
& \text { দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নাণে }
\end{aligned}
$$

ইমাম মালিক (র) ..... জুবাইর ইব্ন মুত"ইম (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন झুত"ইম (রা) বলেন, "আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তৃর পাঠ করিতে শ্তনিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর মত এত মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করিতে আমি আর কাউকে দেখি নাই।" ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসট্ট বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) .... হयরত উল্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উর্মে সালামা (রা) বলেন ঃ "একদা (বায়তূল্লাহ যিয়ারতের সময়, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট আমি আমার শারীরিক অসুস্থতার অভিযোগ করিলাম! গ্গিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ বাহনের পিঠঠ আরোহণ করিয়া তুমি সকলের পিছনে পিছনে তাওয়াফ কর। আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাওয়াফ করিলাম । তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বায়তুল্নাহ্র এক পার্শ্বে সালাতে দাঁড়াইয়া সূরা তূর পাঠ করিত্তেছিলেন।

১. শপথ চূর পর্বকতর,

২். শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে
৩. উন্মুক্ত পত্রে;
8. শপण বায়তুল মা'মূরের,
৫. শপথ সমুন্নত আকাশির,
৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের;

$$
\begin{aligned}
& \text { م (1.) } \\
& \text { 夭 (II) }
\end{aligned}
$$

৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যাবাবী,
৮. ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।
৯. বেই দিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে
১০. এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;
3). দুর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদিগের-
১২. যাহারা ঞীড়াচ্মলে অসার কার্যকলাপ্ লিষ্ট থাকে।
১৩. ব্রেিন উহাদিগকে ধাক্কা মার্রিতে মারিতে নইয়া যাওয়া হইবে জাহান্মামের অপির দিকে-
28. ‘ইহাই সেই অগ্মি তোমরা যাহাকে মিথ্যা মনে করিতে।’
১৫. ইशা কি যাদু? না-কি তোমরা দেখিচছছ না?
১৬. তোমর্গা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ұৈu্যধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদিগের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে ঢাহারই প্রতিফন দেওয়া হইতেছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'আানা তাহার কুদরতের প্রমাণ বহণকারী কতিপয় সৃষ্ঠ বস্থুর শ|পথ করিয়া বলিতেছেন ভে, जবশাই তাঁার শর্রুদেরকে শাস্তি গ্রদান করা হইবে অর তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমত কাহারো নাই।

তূর এমন পাহাড়কে বলা হয়, যাহাতে গাছ-পালা ও নতা-পাতা উৎপন্ন হয়। यেমন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র সাথে বেই পাহাড়ে কথথাপকৃথন করিয়াছ্ন, তাহা তৃর্木র্প অভিহিত। পক্ষান্তরে ব্যই পাহাড়ে গাছ-পালা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে তূর বনা হয় না বরহং जরবীতে তাহাকে

 आবার কাহারো মতে উ'शা আ|্øাহ্হ র্পক্ষ হইতে দুনিয়ায় অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহ, যাহা প্রকাশ্যে লোকদিগকে পাঠ করিয়া ওনানো হয়। এই কারণেই আল্ধাহ্ ত'অানা বनिয়াছেন বায়তুল মা'মূর্রে শপথ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে বে, রাসৃলুল্ধাহ্ (সা) মি‘রাজ রজনীর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন : "সত্ম আকাশ অতিক্রুমের পর আমাকে বায়তুন মা'মূরে নইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। অতঃপপর তাহাদ্র উহাতে পুনরায় প্রবেশশর পালা আসে না।" অর্থাৎ বায়তুন মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতত প্রবেশ করিয়া তথায় আল্লাহ্
চাফসीরে そेब्न कण़ीব

তা‘আলার ইবাদত করে এবং পৃথিবীবাসী যেমন তাহাদের কা‘বা তাওয়াফ করে সেই
 \｜


 তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তাহার অধিবাসী ফেরেশতাগণ ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকে। প্রথম আকাশে অবস্থিত এই ধরনের ঘরটির নাম হইল বায়তুল ইয্যাত।



运此 O气



 O＂j）


 এই হাদীসটির বিওুদ্ধতা অস্বীকার করিয়াছ্ছে। হাকিম বলিয়াছেন，ইহা আবূ হুরায়রা （রা），সাঈদ ও যুহরী（র）－এর বর্ণিত হাদীস বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

4可㟲＂ ইব্ন আরআরাহ（র）বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী（রা）－কে জিজ্ঞাসা করিল যে，

 दोص
 তাঁহার। তাহাতে প্রবেশ করে না।

چ'বা (র) এবः সুফিয়ান সওজী ও সিমাক (র) হইতে এই হাদীর্সটি বর্ণনা করিয়াছ়ন। बাঁহদদর মতে প্রশ্নকারী ইইন, ইবনুল কাওয়া।

ইব̣न জারীর (র) .... आनो ইবุন রাiীীয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। आনী ইব্ন রাবীয়া (র) বनেন, ইবনুল কাওয়া নামক এক ব্যক্তি হযরত आनी (রা)-কে বয়ুতুল
 নামক একটি घর। প্রতিদিন সভর হাজার ফেরেশত তাহাত প্ররেশ করিয়া ইবাদত করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় জর় কখন্নে তাহারা जাহতে প্রবেশ করে না। (আবার নূতন সত্তর হাজার প্রবেশ করে)। ইমাম ইব̣ন জারীর (র) হইতে হবহ এই झদদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন।

আওखী (র)... ইব্ন जাব্াাস (রা) হইতে বর্ণানা কর্রিয়াছছন বে. বায়তূল মা'⿰ূর হইন आরশের বরাবর একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশণা তাহাভ্ নানাত আদায় করে। একদল চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় আর ৰাহারা ফিরিয়া অস্গে ন।। ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) সহ পূর্বসূরীদের অরো অনেকে এই হাদীর্সটি বর্ণন্ন করিয়াছেন।

 জান बে. বায়ুুন মা'মূর কি জিনিস"? উত্তরে তঁহারা বলিলেন, অাল্মাহ্ ও অাঁহার

 ভল্ডিয়া পড়়ে তো ঠিক কা‘বার উপরেই পড়ির্র। প্রতিদিন সত্তর হাজ়ার ৫েরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। অতঃপর তাহারা বাiিহর হইয়া যায় পুনরায় অর কখনে। ফিরিয়া অハে না।

যাহহহাক (ন) মনে করেন বে. এমন একদল खেরেশত্ খश্ অমাদ করেন,




 তিলাজয়াত করেন :


" $া র ~ আ ম ি ~ আ ক া শ ক ে ~ স ং ্ র ক ্ ষ ি ত ~ ছ া দ র ূ প ে ~ ব া ন া ই য ় া ছ ি । ~ ত ব ু ও ~ ত া হ া র া ~ উ হ া র ~$
 বলা হইয়াছে।

যুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন ইয়াযীদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছ্দ করিয়াছছন।

রবী ইব্ন আনাস (র)-এর মতে উহা হইন আরশ। অর্রাৎ- আল্নাহ্র আরশ সমখ্র সৃষ্টিকুলের জন্য ছাদ স্বক্রপ। জমহ্র আািমগণের ইহাই মত।

রरी ইবৈन आनाস (র) বলেন 1 , সেই পানিকে বুঝানো হইয়াছ, ব্যেখান হইতে আল্লাহ্, ত’আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পুনরুणানের দিন যাহ দারাা কবর সমূহে মৃত্দেইর্ఆলিকে জীবিত করা ইইবে।

জমহহ আनिমগণণর মতে, উহা হইল দুনিয়ার এই সমুদ্র। ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার जর্থ হইন কিয়ামতের দিন
 বनिয়াড্ছে:
 ইそবে। উश্হ হাশর্রের ময়দান্ সমবেত সমগ্গ মানবমগনীকে ঘিরিয়া রাখিবে।

সায়ীদ ইবৃন মুসায়্যাব, হযরত আनী ইবุন আবূ তানিব (রা) হই৫ে बই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আদ্ুুল্নাহ্ ইব্ন অাব্dাস (রা) হইতেও এ ধরনের ব্যাথ্যা পাওয়া যায়।

সাফ্দ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ ও উবাইদুল্নাহ্ ইব্ন উমাইর (র) প্রমুখ ইমামগণও অনুরুপ মত ব্যক করিয়াছ্ছে।
‘आना ইব্न বদর (র) বनেন। উशाকক করিয়া এইজন্য নাম রাখা হইয়াছে বে, উহার্র পানিও পান করা হয় না আর উহ্গ দ্ঘারা ফ্সলাদিও সিক্চিত করা হয় না। কিয়ামতের দিন সমুদ্রসমุহের অবস্থ|ও একই রকম হইবে। जना ইবৃন বদর (র) হইতে ইব্ন আাূ হাতিম (র)-ও উহা বর্ণনা কন্নিয়াছেন।

সায়ীদ ই<̣ন জবাইর (র) बनেन। 1

 নয় কাজেই উश পানিতে প্রিপূর্ণ: কাহারো কাহারো মভে, ইহার অর্ধ হইল শূন্য ज गूप।

आসমাयী (র) ..... হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতত বর্ণনা করেন। ইবุন

 ?non (k) মাসানীদूশ শে’এএারায় এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, উচ্ঘুসিত হইয়া স্থলবাসীকে ডুবাইয়া না দেয়.। आनী ইব্ন আবৃ তানহা (র) হयরত आদ্দুল্াহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি নকল করিয়াছেন। সুদী (র) এবং অন্যদের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ (র) কত্ত্ক স্বীয় মসনাদদ বর্ণিত একটি হাদীসও এই ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ পেশ কর্র। তাহা হইল—

ইমাম আহমদ (র) .... উমর ইবনুন খাতাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন বে, রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছ্ন : সযুদ্র প্রতি রাতে উঅ্ঘ্মসিত ইইয়া পৃথিবীবাসীকে তনাইয়া দেওয়ার জন্য আা্লাহ্ ত'আলার নিকট অনুমতি চায়। কিন্ুু আল্লাহ্ ত'জালা তাহাকে দমন করিয়া রাখেন।

হাফিজ আবূ বকর ইসমায়नী (র) ..... আওওয়াম ইবุন হাওশাব (র) হইতে বর্ণনা করেন। অওওয়াম ইব্ন হাওশাব (র) বলেন ঃ প্রহরার দায়িভ্টে নিয়োজিত জনৈনক বুয৭্গ आমাকে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার পেশাগত দায়িত্ণ পানন্নে জন্য বাহির হই। সেই রাতে आমি ছাড়া আর কোন পাহারাদার ছিল না। आমি নৌবন্দরে উপস্থিত হইনাম। সমুদ্র্রর দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইলে লাগিল বে, সমুদ্র উদ্ूু হইয়া পর্বত শৃংগের সাথে আছাড় খাইতেছে। এই রকম করে অতঃপর आবূ সানিহ এর সাথে সাক্ষৎ করিয়া তাঁহার নিকট ঘটনাটি বিবৃত করি। ঔনিয়া তিনি বলিলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রতি রাত্রে সস্দ্র উষ্মসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তল্बাইয়া দেওয়ার জন্য টিন্যার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্ুু আল্লাহ্ ত'অালা তাহাকে বারুণ করিয়া রাখেন।" এই হাদীসের সনদূর মধ্য্য একজন রাবী এমন আছেন, यার পরিচ্য অঞ্ঞাত। यার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

 জন্য অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিব। ইহাত্ সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর
 প্রতিরোধ কর্রবার क্র্ত কাহারো নাই।
 বর্ণনা করেন। জ'ফ্র ইব্ন যায়দ আবদী (র) বলেন ঃ হযরুত উমর (রা) এক রাতে

শহর পরিদর্ণনের জন্য বাহির হইলেন। চলিতে চলিতে এক সময় এক মুসলমান ব্যক্তির ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন বে, লোকটি দাড়াইয়া সালাত आদায় করিতেছে। হযরুত উমর (রা) দাঁড়াইয়া লোকটির কুরজান তিলাওয়াত שনিতিত


 করিরিয়া বিষ্ম মনে একটি প্রাটীর্রের সাথে হেনান দিয়া কিছ্রক্ষণ দাড়াইয়া থাকেন। অতঃপর বাড়ী ফিরিয়া যান! এই घট্নার পর তিনি প্রায় এক মাস যাবত এমন অসুস্থ হইয়া পড়़ন বে, णঁंহার রোপ নির্ণ্য কর্রিবার ক্ষমতা কাহর্রো ছিলন না।

ইমাম অবূ উবাইদ (র) ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেরন। হাসান (রা)



## 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হষরত ইব্ন আব্বাস (রা) ৫ কাতাদা (র) বালন, ব্যেিিন আকাশ থ্রবলভারে নড়াচড়া করিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আর্রেটি মত পাওয়া যায় বে, আয়ারের অর্থ হইন ব্যেিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, বেদিন আকাশ প্রবল বেরেগ ঘুরিবে। যাহহাক (র) বলেন, আকালের ঘুর্ণন ও আক্দানন সবকিছूই হইবে আল্লাহ্ ত'আলার নির্দেশে।

ইব্ন জারীর (র)-এর মভে ব্যেদিন আকাশ অস্থিরভাব ঘুরিরে।
 চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধৃলার সাথে মিশিয়া যাইবে।



位




 আাতেে নিক্কে করা হইবে।
 কাফির মিথ্যবাদীদিগকে তির্সস্কার কর্রিয়া বলিবে, ইহা সেই দোজখ, যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে!
 দেখিত্ছ না?
 ত্তামাদেরকে জাহান্নাম চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিবে।
 নিপতিত হইয়া তোমরা ধৈর্যধারণ কর আর না কর উহা হইতে মুক্তি লাভ করার কোন পথ নাই।
 কৃতকর্ম্মর «্রতিদান দেওয়া হইবে। অর্থাৎ আল্নাহ্ ত'অালা তেমাদিপের কাহারো উপর জ্রুলু করিবেন না বরং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের প্রত্ফিল প্রদান করিবেন।

১৭. মুত্তাকীরা জান্মাতেও ভোগ-বিলাসে থাকিবে।
১৮. তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।
১৯. তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরুপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক।
২০. তাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে; আমি আয়তল্লোচনা হুরের সংগে তাহাদিগের মিলন ঘটাইব।

তাফসীর ঃ উপরে বর্ণিত হতভাগা জাহান্নামীদের বিপরীতে সৌভাগ্যশালী ঈমানদার
 মুত্তাকীরা জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে থাকিবের।
 সুস্বদু খাদ্য ও পানীয়, পোর্ষাক-পরিছ্দদ, ঘর-বাড়ী ও যানবাহ্ন ইত্যাদি দান করিবেন, জান্নাতের মধ্যে তাহারা উহা উপভোগ করিতে থাকিবে।
 জাহান্না⿰丬ের শাস্তি হইতে রক্ষ করিবেন।"

অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অদৃশ্য ® অশ্রুতপূর্ব ভোগ-বিলাস সৃমদ্ধ জান্নাভে প্রবেশাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর জাহন্নান্মে শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদানের কथा বল। হইয়াছে। বষ্তুত ইহা আল্ধাহ্ থ্রদত্ত একটি স্বয়ং সশ্পুর্ণ নিয়ামত। অতঃপর आब्वार् ज'जाना বनেন : ه প্রবেশ করিবার পর আল্নাহ্ ত'অলা জান্নাতীদেররেক্র বলিবেন ঃ পার্থিব জীবনে তোমরা याহা করিতিত উহার প্রতিফল স্বর্র? আজ তোমরা তৃপ্তির সহিত স্বচ্হন্দ পানাহার করিতে থাক। यেমন অন্য এক আয়াতে আল্নাহ্ ত'আनা বলিয়াছেন :
 কৃত্কর্মের প্রতিদান স্বক্রপ আজ তোমরা স্বচ্চুন্দে তৃপ্রি সহিত পানাহার কর।" অতঃপর আল্মাহ্ ত'অनা বলেন :


#### Abstract

 ছেলান্ দিয়া বর্সিয়া থাক্কে।

সুফিয়ান সওরী (র) ..... হয়তত ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ জান্নাতীরা বাসর ঘরের খাটের ন্যায় খাটের উপর হেনান দিয়া বসিয়া थাকিবে।


ইব্ন আব̨ হাতিম ..... হায়ছাম ইব্ন মালেক তায়ী (র) হইতে বর্ণলা করেন। হায়ছাম ইব্ন মালেক তায়ী (র) বলেন. রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্नাতীরা জান্নাতের মধ্যে এক নাপাড়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হেলান দিয়া একই অবস্থায় বসিয়া থাকিবে। এদিক-ওদিক নড়াচড়াও করিবে না আর কোন প্রকার ক্বান্তিও অনুভব করিবে না। তাহদিগেন মনে যাহা চাইবে এবং চোথে যাহা ভলো লাগিবে যথাসময়ে উহা তাহাদিপের সামনে উপস্থিত হইয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ছাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন । ছাবিত (রা) বলেন বে, आমি ঋনিতে পাইয়াছি ভে, জান্নাতের মধ্যে একজন লোক সত্তর বছর পর্যত্ত হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার চত্শ্পাশ্বে তাহার অসংখ্য ন্ত্রী, খাদhম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত নানা ধরনের বিলাস সামহ্রী থাকিবে। যथন সে অন্য দিকে একটু দৃষ্টি সরাইয়া নিবে হঠাৎ দেখিবে বে, তাহার সম্মুখে এমন কতিপয় ষ্তী উপস্থিত যাহাদিগক্ক ইতিপূর্বে

কথৰো দেথে নাই। তাহারা বলিবে, আপনি আমাদিগকে ঙ্ত্রীরূপপ গ্রহণ করিয়া आমাদিগকে ধন্য করুন।

 মুখোমুখী বসিয়া থ্রাকিবে।

隹 আয়তত্লেচন্না হুরদেরকে গ্র্রীর্পে দান করিন।
 হ্রদ্দের সাথে নিবাহ পড়াইয়া দিব। হর্দের র্রপ-লাবণ্যের আলোচনা ইত্পির্র্বে বহুবার করা হইয়াছে বিধায় পুনরায় উল্লেখ করা নিপ্প্রে়োজন।

$$
\begin{aligned}
& \text { (YI) } \\
& \text { ○ } \\
& \text { O } \\
& \text { (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { OO } \\
& \text { ○ }
\end{aligned}
$$

২১. এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদিগের সন্তান-সত্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিতগর অনুগামী.হয়, ঢাহাদিগের সহিত মিলিত করিব ঢাহাদিতের

সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদ্দিগের কর্মফল जামি কিছ্মমাত্র হ্রাস কর্রিব না। প্রত্যক ব্যক্তি নিজ कृতকর্ম্মের জন্য দায়ী।
২২. আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশ্ত যাহা তাহারা পছন্দ করে।
২৩. সেথায় जাহারা একে অপরের নিকট হইঢে গ্রহণ করিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ তসার কथা বলিব্বে না এবং পান কর্মেও লিলু হইবে না।
28. ঢাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।
২৫. তাহারা একে অপর্রু দিকে ফি-রিয়া জিঞ্ঞাসা করিবে।
২৬. এবং বনিবে, ‘পূর্বে আমরা পর্রিবার-পর্রিজনের্র মধ্ব্যে শংকিত অবস্থায় ছিনাম।'
२৭. ‘অতঃপর অল্লাহ্ ঢ‘অना আมাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর্রিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্মি-শাস্তি হইতত রষ্ষা করিয়াছেন।
২৮. ‘আমর্া পৃর্ব্বও আল্লাহৃকে আহ্মান কর্রিতাম, তিনি তো কৃপাময়, পর্রম मয়ালু ।"
 কথা উল্লেখ করিয়া বনিত্তেেন বে, ঈমানদার লোকদিগের সত্তান-সর্ত্ততি uদি ঈমানের ক্ষে্রে মাতা-পিতার অনুগামী হয়, তাহ হইনে সন্তানদের আমল নিস্নমানের হইলেও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদিপের মাত-পিততার সাথ্থ মিলিত করিয়া দিবেন,
 পদ্ধত্তিতে মাত-পিতা ৫ সত্তান-সন্ততিদ্দের মােে মিলন ঘটানো ইইবে। তাহা হইন, जসম্পূর্ণ অমলের অধিকারী সত্তান-সষ্তणিদিগকে নিशুঁত ও পৃর্ণাছ आমলের অধিকারী घাত-পिতার সমান মর্याদা দান করা হইতে। ইহাত্ মাত-পিতার কর্মফল হইতে

 সহিচ ঢাহাদিগের সন্তানদিগ্কে মিলিত করিয়া দিব।'কিন্ুু তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুই ज্রাস করিব না !"

সুফ্যিয়ান সওরী (র) ..... इযরত ইবৃंন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কুরেন। হযরত
 তাহাদিগেগ সমান মর্যাদা দান করিবেন। यদিও তাঁহানা আমলের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার সমান নয়, ব্যেন সন্তানদিগকে কাঢে পাইয়া মাতা-পিতার চস্ষু শীতল হয়। অতঃপর इयরত ইবৈन आব্বান (রা) ( ইব্ন জারীর ও ইব্ন অবূ হাতিম সুর্ষিয়ান সণ্তনীর হাদীর্স হইতে এই বর্নাটি উল্লেথ করেন। অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর (র) আমর ইব্ন মুর্রা (র)-এর সৃত্রে ৫বা (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণাাটি নকল করিয়াছেন।

ইমাম বায্যার (র) .... ইব্ন আব্বাস হইত়ত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন।
 বলিয়াছেন, উহারা হইন ঋমানদার মার্ত-পিতার এমন সন্তান, यাহারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর यদি মাতা-পিতার মর্যাদা তাহাদের চেয়ে উন্নত হয়, তাহা হইনে তাহাদিগকে মাতা-পিতার সমান মর্यাদা দান করা হয়। কিন্ডু মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুই হ্রাস করা হয় না।

शফি্জ जাবারানী (র) .... সায়ীদ উব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন। সায়ীদ ইব্ন জূবাইর (র) বনেন, আমি হযরত ইব্ন आববাস (রা) হইতে শুনিয়াছি , তিনি বলেন, जামার মনে হয় কথাটি রাসূনুন্মাহ্ (সা)-ই বলেছেন বে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া তাহার মাত-পিত সন্তান-সত্ততি ও স্ত্রী সশ্পর্কে জ্জ্ঞাসা করিবে বে, जাহারা কোথায় আছছ? উত্তরে বলা হইবে বে, তাহারা তোমার মর্यাদা পর্যত্ঠ পৌঁছতে পারেনি। তাই তাহারা জান্নাতের অন্য এক স্থানে আছে। তখন সে বলিবে : পরওয়ারদদগার! আমিতো দুনিনয়াতে নিজের জন্য এবং তাহাদিগের সকনের জন্য অমল করিয়াছিলাম। তথন আল্লাহ্ ত‘‘আলার পক্র হইতে আদেশ দেওয়া হইবে বে, তহাদিপকেও ইহার সাথে একত্রে স্ছান করিয়া দাও। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস


आఆফी (র) :.... ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইন याহাদের সন্ঠান-স্ততত ঈমান গ্রহণ করিয়া তদানুযায়ী আমল করিয়াছহ, সন্তানদের ঈমানের উসিলায় তাহাদিগকে জান্নাত দান করা হইবে এবং তাহাদিণের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের সাথ মিনিত হইবে।

শা। 'ী, সায়ীদ ইব্ন জুবাইর, ইবনাহীম, কাতাদা, जাবূ সালিহ, রাবী ইবৃন আনাস, याइহাক ও ইব্ন यায়দ (র) এই ব্যাখ্যার প্রতি একাய্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র)-এর মতও ইহাই।

আব্দুন্নাহ্ ইব্ন আহমদ (র) ..... আनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আनী (রা) বলেন ः হযরত খাদীজা (রা) একদিন জাহেলিয়াতের যুপে মৃত্য়া্লাাত তাহার দুই ছেলের পরিণাম সম্পক্কে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্sাসা করিলে উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বनिनেন ঃ "তাহারা জাহান্নামী।" এই উত্তর Жনার পর হযরত খাদীজা (রা)-এর মুখ মলিন হইয়া যায়। হ্যূর (সা) উহা অনুভব করিয়া বनিলেন, "খাদীজা! তুমি यদি তাহাদের অবস্থান দেথিতে পাইতে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে।" অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আম্ম আপনার ঔরসে আমার বে সন্তানদি হইয়াছ্নন তাহাদের পরিণাম কি হইবে? উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল

[^3](সা) বলিলেন," "তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ ঈমানদার মাত-পিতা এবং তাঁাদের সন্তান-সন্ততি জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর মুশরিক মাত-পিত ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি জাহন্নামে প্রবেশ
 কর্রেন।

ইহা হইন মাত-পিতার আমলের বরককে সন্তানের প্রতি আল্নাহ্ ত‘‘আনার অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে সন্তানের দোয়ার বরকতে মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহ্র কৃপা ও অনুগ্মাের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। বেমন :

ইমম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। আবূ হরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ ত'আলা জান্নাতের মধ্যে তাঁহর কোন কোন নেক বাল্গার মর্যাদা তাঁহার প্রাপ্যের তুননায় বাড়াইয়া দিবেন। তখন বান্দা বলিবে পরওয়ারদিগার! এত মর্যাদা আমাকে কোথা হইতে দেওয়া হইন? উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, ঢোমার জন্য তোমার সন্তানের দোয়া ও ইন্তেগফারের বদৌলতে তোমাকে এত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসणির্ন সনদ নহীহ্। কিলু এই সনদে আর কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করে নাই। তবে সহীহ মুসলিমে ইহার সমর্থন পাওয়া यায়। यেমন :

হযরত আবূ হারায়া (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূন (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ্ের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত আমলের ধারা বন্ধ ইইয়া যায়। তবে তিন আমল চালু থাকে।
2. "সদকায়ে জারিয়াহ,
২. তাঁহার শিখিয়ে যাওয়া এমন ইলম যাহা দ্বারা মনুষ উপকৃত হয়,
৩. নেক সন্তান বে তাহার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম)
 ঊপযুক্ত आমল ব্যতীতই সন্তান-সন্ততিকে মাত-পিতার সমান মর্যাদা দান করেন। এইবার তিনি নিজের ন্যায়নীতির কथা উল্নেখ করিতেছেন বে, তিনি একজনের অপরাধ্র কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেন না। এ প্রসংগে তিনি বলেন :

كُلْ দায়ী। একজনের অপরাধ্বর দায়-দায়িত্ণ আরেকজনের উপর চাপানো হইবে না। পিতার অপরাধ্ের বোঝা ছেলের ঘাড়ে বা ছেলের অপরাধ্রে বোঝা পিতার ঘাড়ে চপানো হইবে না। বেমন আল্লাহ্ ত'জালা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ


जর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্ধস্থ ব্যক্তিগণ নহহ। তাঁহারা জান্নাতে থাকিবে এবং তাঁহারা অপরাধীদের সশ্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ





 निঞ হইব্র না।
 कथायार्ज जा त"
 হইবে না।














四


এই আয়াত্ আল্লাহ ত‘আলা জান্নাতীদের খাদেম ও সেবকদদে সস্পর্কে এবং জান্নাতে তাহাদিদিগে মর্যাদা সশ্পক্কে সংবাদ দিয়াছেন বে, জান্নাতীঢদর কিশোর সেবকরা
 সজীব সত্জে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়। यেমন আল্লাহ্ ত‘অাना অन্য এক আয়াতে
 "জান্নাতীদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা। পান-পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ निঃঃসৃত সুরা পৃর্ণ পেয়ালা बইয়া।"
 आলাপ-आলোচনা করিবে এবং নিজেদের পার্থিব জীবনেন आমন ও হাল-অবস্থ| সম্পক্কে পরুপ্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। ইহা ঠিক ত্মে, বেমন দুনিয়াতে মদপায়ীরা মদের আড্ছায় বসিয়া নিজেদের ভাল্লা-মন্দ অবস্থা আনাপ-আলোচনা কর্রিয়া थাকে।
 করিয়া জান্নাতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস লাড্ভ করিবার পর বলিবে, আমরা ঢো পার্থিব জগত্ত পরিবার-পরিজনদের মাৰ্র থাকা অবস্থায় আমাদিগের পরওয়ারদিগার সশ্পর্কে ভীত ও তাঁার আयाব ও শাস্তি সস্পর্কে শংকিত ছিনাম।
 অনুর্পई করিয়াদেন এবং আমরা যাহা ভয় করিতাম, সেই অগ্নি শাঙ্তি হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছছন।"
 এবং তাহার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতাম। ফলে তিনি আমাদিগের ডাকে সাড়া দিয়াছেন এবং আমাদের প্রার্থনা কবৃন করিয়াছেন।"

হাফিজ আবূ বকর বায়যার (র) ......... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাাসূল্ন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা পর্প্পর আলাপ-আলোbনা করিতে আা্রহ প্রকাশ করিবে। তথन কুদরতীভবে একজনের आসন আর্রেকনের আসনের বরাবর সশ্থথv অসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা নিজ নিজ আসনে মুখোমুথী ছেলান দিয়া বসিয়া দুনিয়ার হাল-অবস্থা সস্পর্কে আনাপ করিবে। একজন অপরজনকে বनিবে, আচ্ঘ, ঢুমি कि বলিতে পার বে, আল্লাহ্ ত'আলা আমাদিগক্কে কেন দিন ক্যমা কর্য়য়াছেন? আমার তো মনে পড়ে বে, একদিন আমরা অমুক জায়গায় ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদিগকে ডাকিয়া নিয়া ক্ষমা কর্রিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... মাসরূক (র) ইইতে বর্ণন্ন করেন। মাসরূকৃ (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) একদিন ${ }^{\prime}$ তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্ আমাদিগের উপর অ়নুগ্রহ কর এবং আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি ইইতে রক্ষা কর। তুমি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।" আ‘মাশi (র)-কে জ্জ্ঞ্ঞানা করা হইল যে, হযরত আয়িশা (রা) কি এই কথাটি সালাত্রে মধ্ধ্যাই বলিয়াছেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, য্যা, সালাতের মধ্ব্যই তিনি এই কথারি বলিয়াছেন।

২৯. অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে पুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ।
৩০. উহারা কি বলিতে চাহে যে, সে একজন কবি? আমর্া তাহার জন্যা কানের বিপর্যত্যের অপেক্ষা করিতেছি।"
৩). বল, "তোমরা প্রতীক্ষা কর, आমিও তোমাদিগের্ সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।"
৩২. তবে কি উহাদিগের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?
৩৩. উহারা কি বলে, "এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?" না, বরং উহারা অবিশ্বাসী।
৩৪. উহারা यদি সত্যবাদী হয়, ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত কর্সুক না!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাাহার রাসূল (সা)-কে মানব জাতির নিকট তাঁহার রিসালতের দাওয়াত পৌছাইয়া দেওয়ার এবং তাহাদিগকে কুরআনের বাণী শ্মরণ করাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর রাসৃলুল্নাহ্ (সা)-এর প্রতি আরোপিত

সমালোচক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের. বিভিন্ন অভিযোগ-অপবাদ খণুন করিয়া বলিয়াছেন :
 অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদ্ত নন।" যেমন অজ্ঞ মুর্খ কুরাইশ কাফিররা বলিয়া থাকে।
‘কাহ্নে’ বলা এমন ব্যক্তিকে যাহার নিকট জ্বিনদের মাধ্যমে সংগৃহীত আকাশের বিভিন্ন তথ্য আসে। আর "মাজনূন" অর্থ পাগল বা উন্মাদ, স্পর্শ দ্বারা শয়তান যাহাকে পাগল করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন "না-কি তাহারা বলে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য ' কালের বিপর্যয়ের অপেক্মা করিতেছি!"

অর্থাৎ মুশরিকরা বলে যে, আমরা মুহাম্মদের এই সব কথাবার্তায় ধৈর্র্যের সহিত তাহার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। তাহার যে দিন মৃত্যু হইইবে সেদিনই আমরা তাহার এই সব উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইব। আয়াতে نِّنْ তা‘আলা বলেন :
 অপেক্ষা কর্র আমিও তোমাদিগের সহিত অপেক্ম করিব।"

অর্থাৎ যাহারা আপনার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দিন যে, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক, আমিও তোমাদিগের সাথে অপেক্ষা করিতেছি। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র সাহা্য কে লাভ করিতে পারে আর কাহার পরিণাম তভ হয়, অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে দারুন্ন নদওয়ায় বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর একজন প্রষ্তাব দিল যে, মুহাম্মদকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়া তোমরা তাহার ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাক। যেমনি তাঁহার পূর্ববর্তী যুহাইর ও নাবেগা প্রমুখ কবিরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইনি তো তাহাদের মতই একজন কবি মাত্র। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াতটি
 কি উহাদিগের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে?" অর্থাৎ তাহারা তোমার সম্পর্কে যে মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা বলিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি বিবেকই তাহাদিগকে সেই বিষয়ে প্ররোচিত করে। তাহারা নিজেরাও বুৰে যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অनीক ধারণা মাত্র।
 হঠঠারী সম্প্রদায়। ইহাই তাহাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে এই সকল কথাবার্তা বলিতে উদ্রুদ্ধ করে।

信 অর্থাৎ তাহারা বলে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজ্রেই এই কুরআন রচনা করিয়া লইয়াছেন।
 অর্থাৎ তাহাদের ঈমান নাই। কুফরী মনোভাবই তাহাদিগকে এই ধরনের উক্তি উচ্চারণ করিতে উদ্রুদ্ধ করে।
 ইহার স্দৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক ""

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) পবিত্র কুরআন নিজ হাতেই রচনা করিয়াছেন বলিয়া উহারা যেই দাবী করিতেছে উহাতে যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে মুহাম্মাদ (সা)-এর ন্যায় উহারাও অনুর্রপ একটি রচনা উপস্থিত করুক। কিন্তু বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতিকে একত্রিত করিয়াও যদি উহারা চেষ্টা করে তো কুরআনের সমান একটি গ্গন্থ রচনা করা তো দূরের কথা, কুরআনের সমমানের একটি সূরা বা আয়াতও তাহারা রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।
(

## 

৩৫. উহারা কি স্রষ্ঠা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছ, না উহারা নিজেরাই স্রষষ্ট?
৩৬. নাকি উহারা আকাশমজ্ীন ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছহ? বরং উহারা जো অবিশ্বাসী।
৩৭. ঢোমার প্রতিপালকের ভাজার কি উহাদ্গিগের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সมুদ<্যের নিয়ন্তা?
৩৮. না-কি উহাদিগের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদিগের সেই শ্রোতা সুশ্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!
৩৯. তনে কি কন্যা সত্তান তাঁহার জন্য আার পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?
80. তবে কি তুমি উহাদিগের নিকট भার্রিশ্রমিক চাহিতেছ বে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?
8). नা-কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান আছে বে, উহারা এই বিষয়ে কিছু नিঘে?
82. অথ্বা উহারা কি কোন ষড়यন্ত্র কর্রিতে চাহে? পরিণামে কাফির্ররাই হইবে মড়্যন্ত্রে শিকার।
8৩. না-কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিপের অন্য কোন ইলাহ আছছ? উহারা যাহাকে শরীক স্থির কটে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র!


 নিজেরাই নিজেদের স্বষা?" অর্থাৎ ইহার কোনটিই নয়। কাফিরগণ স্রষ্ঠা ছাড়া৫ সৃষ্টি হয় নাই এবং উহারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করে নাই বরং আল্লাহ্ তাআনাই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছছন এবং অনস্তিত্ড হইত় অস্তিত্ণ আনিয়াছেন।

ইমাম বুথারী (র) ...... জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) হইত্ত বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) বলেন ঃ এক্দা আমি রাসূনুন্মাহ্ (সা)-কে মাগরিবেবে সালাত जূরা তूর পাठ করিতে ऊनिয়াছি। পড়িতে পড়িতে यथन তিনি位 जাবাবেগে উড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীস যুহর़ী (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

## অতঃপর আল্লাহ্ তা‘লাা বলেন :

 সৃষ্টি কর্রিয়াছে? বরং উহারা অবিশ্বাসী।" •

অর্থূ काফির মুশরিকরা নিচিত জান্ন যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা আলাই আকাশiসজ্ীী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়ছছেন। ইহাতে আল্লাহ্ পাকের কোন অংশীদার নাई। কিন্ুু তবুঞ বিশ্বাস না থাকার ফলে উহারা আল্লাহ্র সাত্থ শরীক স্থাপন করে।
 স্থাপন করে আল্লাহ্র ধন ভাগ্ডরের চাবিকাঠি কি উহাদ্গিগে হাতে? নাকি উহারা বিশ্ব জগতকক নিয়ন্তণ করছছ? না, উহারা ইহার কোনটিই নয়, বরং সমুদয় ধন ভাগ্জরের চাবিকাঠি আল্লাহৃরই হাত্, তিনিই বিশ্বজগত্তের একচ্ছত্র অধিকারী ও একমাত্র নিয়ন্তা। নর্বময় ক্ম
 যাহাত্ত আর্রাহণ করিয়া উহারা উর্ধ্রজগ্তে পৌছিয়া তথাকার সংবাদ সংগ্রহ কর্কিতত P! R??"
 হইলে শে সেইখান হইরে সংবাদ সঞ্ম্মহ করে, সে উহাদিগগর এইসব কর্মকাণ ভ উক্তি নমূহহরর সপক্ষ্ণ সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। কিন্তু বাত্তব সত্য হইল এই যে. উহাদিগের হাতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই এবং উহাদের দাবীর সপক্ষে উহ্হাদা,পর নিবটট কোন প্রমাণও নাই। অতএব উহারা যাহা বলিতেছে; তাহা সম্পূর্ণ ভি্ভিহ্তিনী, মিথ্যা প্রচারণা মাত্র
 ত্াোদিগের জন্য?" অর্থাৎ মুশরিকরা এই বলিয়া প্রোপাগাড্ডা চালায় যে, কন্যা সন্তানদদর পিতা হইলেন আল্নাহ্ ত্ত‘লা়া উহারা আরো বলে বে, ফেরেশতারা হইল
 উহাদের गৰ্যে কাহারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করিলে, গোস্বায় ও রাগে তাহার চিহারা কার্লা বিবর্ণ হইয়া যায়। সরর্বোপরি উহারা ফ্রেশতাদিগকে তাল্নাহৃ্ তাআলারার কন্যা गন্তন गাবাস্ত করিয়া আল্লাহ্র সাঁথ উহাদিগেরভ পুজ্জা করিয়া থাকে: এই गকল ভিভ্তিইীন, অनীক ও মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদে কঠঠোর ছঁশিয়ারী উপ্চারণ করিয়া তাল্লুাই তাআল! বলিততছেন :
 ডান্য ছেলে সন্তান?""


位 পারিষ্রিিক চাহিতেছ বে，উহারা ইহাকে একট্ট দুর্বহ বোঝা মনে করিবে？＂অর্থাৎ
 ঈারিশ্রসিক ঢাহিতেছ？यাহাকে উহারা দুর্বহ বোयা মনে করিয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ কর্রিতে পারে？কিল্ু কই তুমি তো কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চাও না।

位 জ্যা অছে বে，উহা এই বিযয়ে কিছু লিখে？＂অর্থাৎ উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কোন জ্ঞানও তো নাই। কারণ অল্লাহ ব্যতীত আকাশমভ্লী ং পৃথিবীী কেইই．গায়েব জানে না

位









অতःপর অল্লাহ্ ত＇অানা বির্রুদ্বাদীদদর কটুত্তি，সমালোচনা，অমূলক রট্না， নিথ্যা অপবাদ ও শিরক হইতে নিজের সুমহান সভ্যার পবিত্রত ঘোষণা করিয়া বनिয়াছ্ছন ：






#  <br>  

88. উহারা আকাশের কোন খও ভাগিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, ‘ইহা ঢো এক পুজীতূত মেঘ।'.
8৫. উহাদিগক্কে উপেক্ষা করিয়া চল, সেই দিন পর্যত্ত বেদিন উহারা বজ্রাঘাতের স:্মুথীন হইবে।
৪৬. সেদিন উহাদিণের ষড়यন্ত কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।
89. ইशা ছাড়। অরেরো শাস্তি রহিয়াছে জালিমদের জন্য। कিন্তু উহাদিতের অধিকাংশই তাহা জানে না।
8৮. てौর্যধার্রণ কর তোমার প্রতিপানকের নির্দেরেরর অপেক্ষায় ; তুমি আমার চক্কুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিয়া ঘোষণা কর, যখন ঢুমি শय্যা ত্যাগ কর।
8৯. এবং ঢাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও ঢারকার অযুগমনের পর।









 ছইয়াচ্ছ । बा. বরূং আমরা এক যাদুণ্ণস্হ সশ্প্রদার।"

 মুxারিকদিগকে সেই দিন পর্যত্ত উপপক্ষা করিয়া চনুন, যেদিন উহারা বध্রাঘাতের সশ্মুথীন হইবে।" অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।
 কোন কাজ্জে आসিবে না।" অর্থাৎ মুশরিকরা দুনিয়াতে ইসলাম ఆ মুসনমানদের বিরুদ্বে বেসব ষড়यत্ত্র ও অশকৌশन जবনল্বন কর্রিয়া থাক্ক, কিয়ামতের দিন তাহা উহাদিগকে কেন উপকার করিতে পারিবে না।

 "জালিমদিগকে পরকালের কঠিন শাক্কি ছড়া দুনিয়াতেও উপয়ুক্ত শাশ্তি দেওয়া হইবে।" যেমন আল্লাহ্ ত'আनা অनাত্র র্বিয়াছেন :

 ফিরিয়া অলে।"
 জানিথদিগকে পার্থিব জীবনে আমি শাস্তি প্রদান করি এবং বিভিন্ন ধরনের বিপা়াপদ দিয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করি। যাহাতে নিজ্রেদের ভুল বুবিিতত পারিয়া উহারা আমার দিক্কে ফিরিয়া আচ্স। কিন্তু কেন শে আমি শাস্তি প্রদান করি ও বিপদাপদ দিয়া থাকি ঊ২াই তাহার়া বুব্小ে না। বরংং বিপদ দূর হইয়া গেলে পৃর্বে ব্যেন ছিল তদপেক্ষা বেশি
 ব্যেন জানে না বে, কেন তাহাক্ক বौধ氏িয়া রাখা হইন আবার কেনই বা ছাড়িয়া দেওয়া
 যায়। কিষ্ু জান্ না ভে, কেন তাহাকে রোগ দেওয়া হইল আবার কেনই বা সুস্থত দান ক্রা হইল। হাদীসে কুদসীতে আছে বে, বান্দা বনে, অল্লাহ! তোমার কত নাফরমানী






 মহিমা ঘোষণা কর যখ্ তুমি গাত্রোথান কর i"

四 দণায়মান इও ত্থन তাসবীছ পাঠ কর। তাসবীश হইল :

অর্ধাৎ যখন তুমি সালাতের জন্য দগয়মান হও তখন এই তাসবীহটি পাঠ কর।
রবী ইব্ন আনাস, আদ্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাiম (র) প্রমুখ হইত্ত এই ধরন্নর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম মুসলিম (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের প্রারষ্ভে উক্ত তাসবীহটি পাঠ করিতেন। ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সালাতের জরুতে এই তাসবীহটি পাঠ করিরেন।
 ঘুস হইতে জাগ্গত ইওয়ার পর বিছানা হইতে গাত্রোথান করিয়া তুনি আল্লাহৃর মহিমা ঘেষণণা কর। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ কর্কয়াছেন। নিস্ন্র হাদীসটিতে এই ব্যাখ্যার সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) ইইতে বর্ণনা করেন ; উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "রাত্রিকালে যে ব্যক্তি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া-

-এই তাসবীशটি পাঠ করিবে, অতঃপর বনলিবে, এই কथা বলিয়াছেন বে, "অতঃপর আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার দোয়া কবূল কর্নিবেন। আর যদি ওযূ. করিয়া কিঁছু সালাত আদায় করে তো তাহার সালাত কবূল করা হয়।"

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এবং আবূ দাঊদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) অলীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ नাজীহ (র) মুজাহিদ (র) ইইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে,
 প্রশংসা ঘোষণা কর।

সুফিয়ান সজরী (র) $\qquad$ আবূল আহওয়াস (র) হইতত আলোচ্য আয়াতরির এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন বে, যদি কোন বাক্তি মজলিস ইইতে উঠিবার ইচ্ছা করের সস यেন

ইব্ন আবূ হাত্ম (র) ........ অতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) इইতে বর্ণনা করিয়াছছন। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, অর্থ হইল. যখনই ককান মজালিস হইতে উঠিবে, আল্নাহ্র প্রশংসা ও মহিযা যোযণা করিরে। মজলিলে বসিয়া यদি তুমি ভাললা কাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই তসবীহ দ্বারা অরেরা বেশি সওয়াবের অধিকারী হইবে। আর যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুত্তি হইয়া थাক্ক, ত্গা হইলে এই তাসবীহ পাঠে উহার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।

আব্দুর্ রাজ্জাক (র) তাঁহার জামে‘ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবূ উসমান ফকীর (র) হইহ়ে বর্ণনা করেন। আবূ উসমান (র) বলেনন ঃ হয়রত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্, (সা)-কে এই তালীম দিয়াছেন যে, যখন তুমি মজনিস ত্যাগ করিয়া উঠিবে, তখন বালিে :

## 

गা’মার (র) বলেন, आাম অन্যদিগকে বলিতত ※निয়াছি যে, এই বাক্য়টটি মর্জলিসের কাফ্ফারা স্বক্র। ইহার সমর্থনে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ঃ ইব্ন জুরাইভ (র) ........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা ক্ররন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছছেন, "কেহ यদি কোন মর্জলিসে বসে আর তথায় তাহার প্রচুর ভুল-আ্রান্তি হইয়া থাকে, অতঃপর মজলিস হইতে উঠিয়া দ়ঁাড়াইবার পূর্বে
 তাসবীইটি পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মর্জলিসে তাহার যেসব ভুল-র্রুটি হইয়াছে, অল্মাহ্ ত|‘আলi উহ ক্ষমা করিয়া দেন।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসট্ট হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবূ হাত্তিম, আবূ যুরআ ও দারে কুতনী (র) প্রমুখ এই হাদীসটি ত্রুটিপৃর্ণ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও হাকিম .......... আবূ বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা কন্রন : আবূ বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) শেষ জীবনে যখন কোন মজলিস

 রাসূনাল্লাহ্! ইদানীং আপনাকে এমন কিছু পাঠ করিতে খনি, ইতিপূর্বে কখনো যাহা পাঠ করিত্তন না! ব্যাপারটা কি? উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলিলেন, "ইহা

गজলিসের ভুন-জান্তির কাফ্যেরা।" অiবূল অनিয়া (র) হইতে মুরসান সৃত্রেও এই হাদীगটি বর্ণিত হইয়াছে।

अনুরূপভভে ইমাম নাসায়ী ও হাকিম (রं) রবী, ইব̣ন আনাস (র)-এর হাদীग হইহত যথাক্রম্ম অবূল आनिয়া (র) ও রাফে ইবৃন খাদীজ (রা)-এর সৃడ্রে অনুরূপ বর্ণনা বন্ণনা করিয়াছেন:। এই সনদ̆ゃ যুরসান সদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণিচ इইয়াছে।

তদ্রপ ইমাম আবূ দাউদ (র).... আদ্দুন্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছছন। आব্দুল্না ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূন্ম্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন, "এমন ক<্রেকটট বাক্য আएাহ, কোন মজলিস ইইতে উঠিবার সময় যাহা তিন নার পাঠ কর্রিলে উহার বিনিময়ে মজনিসেরের যাবতীয় র্রুটি-বি্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর কোন
 কর্নিয়া দেওয়া হয়, অহ্গুঠি দ্বারা মোহর করা হইয়া থাকে। উহা হইন :

## 

হাকিম (র).... হযরত आয়িশा (রা)-এর হাদॉস হইতে এই रৃদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি সইীহ্ বলিয়া মন্ত্য করিয়াছ্ন। জুবাইর ইব্ন মুতদ্দুম্র রেওয়াत্যেত হইতেও তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং আবূ বকর ইসমঙলী (র) হযর্ত উমর (রা) হইতে হাদীসটটি বর্ণনা করিয়াছ্ছে। আর ইহারা সকলেই রাসূনूন্মাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
:وْنَ তিলাওয়াত. সানাত আদায় ইত্যাদি ইবাদত कর।

শেমন অন্য এক আয়াতে আল্ধাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "রাতের এক অংশে তুমি তাহাজ্মুদের সালাত আদায় কর। ইহা তোমার জনা নফ্ল। আশা করা যায় বে, তোমা প্রতিপালক তোমাক্ক মাকামে মাহ্মুদে ক্রেরণ করিবেন।"

.ইতিপূর্ব্র হयরত ইব্ন आব্বাস (রা)-এর হাদীলস বর্ণিত হইয়াছছ বে, তারকা অন্তগমনের পরবর্তী তাসবীহ হইন ফজজরের ফর্য়ের পূর্ব্বের দুই রাকাআত সুন্নত সালাত- কারণ উহা তারারকা অ্তগমনের পরই পড়া হয়।

ইব্ন आসলাম (র).... आবৃ হৃরায়া (রা) হইইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "ফজ্জরের দুই রাকাजাত সুন্নত কোনকুমেই ত্যাগ করিও না। यদিও

অশ্ব ত্তামাদিগকে তাড়া করে।" ইমাম আবূ দাউদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র)-এর কতিপয় শিষ্যের মত হইল, ফজরের পৃর্বেকার দুই রাকাত সালাত ওয়াজিব। কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহ্ণযোগ্য নহে। কারণ অन্য হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "রাতে ও দিনে মোট শাঁচ ওয়াক্তু সালাত ফরজ।' জিজ্ঞাসা করা হইল, হহযূর! ইহা ব্যতীত কি আর নাই? উত্তরে তিনি বলিলেন, "না, তবে নফল পড়া যাইতে পারে।"

বুখারী জ মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ "রাসূল (সা) ফজরের দুই রাকাআত সালাতের ন্যায় কোন নফল সালাত এত গুরুত্ব সহকারে পড়িতেন না।"

মুসলিম শরীক্ বর্ণিত হইয়াছে যে, ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নত) সালাত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

# সূরা নাজ্য <br> ৬২ आয়াত, ৩ র্বबূ', মকী 



- দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম বুখারী (র) ........ আব্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্মাহ (রা) ব/লन : সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্বপ্রথম যেই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, উহা হইল সূরা নাজ্ম। এই সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) সিজদা করেন। তাঁহার দেখাদেখি উপস্থিত অন্যরাও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে, সে স্বাভাবিক নিয়মে সিজদা না করিয়া একমুষ্টি মাটি হাতে নইয়া উহাতে কপাল.ঠেকাইয়া সিজ্দা করিল,। উমাইয়া ইব্ন খালফ নামক এই লোকটি পরবর্তীতে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। ইমাম বুখারী (র) কয়েক জায়গায়ই এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ ইসহাকের সৃত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় উমাইয়া ইব্ন খালফের পরিবত্তে উত্বা ইব্ন রবী‘আর নাম উল্লেখ করা ইইয়াছে।

## 

○○


2. শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা অז্তমিত হয়।

ইবনে কাছীর ১০ম v৩--৬8
২. ত়োমাদিগের সংগী বিল্রান্ত্র নয়, বিপথগামীও নয়,
৩. এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।
8. ইহা তো ওইী, याহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

তাফসীর : ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন যে, শা‘বী ও অন্যরা বলেন ঃ সৃষ্টিকর্তা তথা অল্লাহ্ তাআলা তাঁহার থে কোন সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করিতে পারেন किন্তু কোন মাখলুক আল্লাহ্ ছাড়। কাহারো নামে শপথ করিতে পারে না।

 সুরাইয়া নক্ষত্র। ইব্ন আব্বাস (রা) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই ধরনের মত পাcয়া যায়়। ইব্ন জারীর (র) এই মর্টটই পছন্দ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)-এর মতে যোহরা নক্ষ্র।
 শয়তানদেরকে নিক্ষেপ করা ইয়। আ‘মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতটির অর্থ হইল, কুরআনের শপথ ঃ যখন উহা নাযিল হয়। ভাবগতভাবে এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতগুলোর অনুরূপ :


অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিতেছি। অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, यদি তোমরা জানিতে। নিশচয় ইহা সর্মানিত কুরুআন, যাহা আছে সুরক্ষিত কিত্।বে। যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইত্তে অবতীর্ণ।
 অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা শপথ করিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সপক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছেন শে, তিনি হিদায়াত্্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি বিল্রান্ত নন, বিপথগামীও নন। ض বিভ্রান্ত এমন মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্কিকে বলা হয়, যে অজ্ঞতার কারণে ডুল পথে পরিচালিত হয়। আর غاوی তথা বিপথগামী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া বিপথে চলে। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা শপথ করিয়া বলিত্ছেন বে, আমার রাসূল. মুহাম্মাদ (সা) এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি নাসারাদের ন্যায় না বুঝিয়া ভ়ল পথে পরিচালিত হন না আবার ইয়াহুদদের ন্যায় জানিয়া বুঝিয়া সত্য প্রত্যাখ্যান করেন না। ইয়াহুদরা যেমন সত্যকে জানিয়া উহা গোপন করিয়া রাখিত এবং

ইলদ্মর বিপরীতত আমল করিত，অমার রাসূল তেমন নহেন। বরূং আমার রাসূল（সা） সশ্পূর্ণ সত্য ও সঠিক পথথ প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাকে ব্যে রিধান দেওয়া হইয়াছ．উহা

 ইহাजে ఆशী गাহ প্রত্যাদেশ হয় ।＂

जর্থাৎ আমার রাসূল মুহাম্মদ（সা）নিজের স্বার্থ মনগড়া কোন কথা বলেন না। অাি তাঁহার নিকট যাহ প্রত্যাদেশ করি এবং মানুশ্রে নিকট যাহা পৌছইহ়া দিতে র্বলি，心িনি কেবল হাহু উহাই বলেন। কোন কথা বাদও দেন না আবার নিজের হইতে কোন কথা বানাইয়া৫ বলেন না। এ প্রসংণেই ইমাম आহমদ（র）বর্ণনা করেন। ইমম আহমদ（র）．．．．．．．．．আবূ উমামাহ（রা）হইत্ বর্ণনা করেন। आবূ ঊমামাহ্ （রা）বন্লে বে，आম্মি রাসূনুন্बाহ্（সা）－কে বলিতে খনিয়াছি，（কিয়ামতের দিন） ＂রীীয়া ও মুযার＂দুইটি বৃহৎ গোত্রের সমতুল্য মানুষ এমন এক ব্যক্কির সুপারিশে ख্রান্নাতে প্রবেশ করিবে，যিনি নবী নহেন।＂এই কथা ধনিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিন， হযূূ，রবীয়া কি যুযারের অন্ত্ত্ত্ত নয়！（আপন দাই গোত্র বলিত্তেছেন কেন ？）উত্তরে রাসুলুল্নাহ্（সা！）বनिলেন，＂অমি যাহা বनि，ঠিকই বলি।＂

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．आাদুল্नाহ ইবุন ‘आমর（রা）হইতে বর্ণনা করেন।


 কর উহাই লিখিয়া রাখ কেন？তিনি তো একজন মানুষ বৈ নহেন। র্রাগের মাথায়ও जো তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেনেন। বাধা পাইয়া আমি লিখা বক্ধ করিয়া দিলাম। এবং রাসূন্ন্নাহ্（সা）－এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত কর্রিলাম। ऊনিয়া তিনি বলিলেন ： ＂তুমি লিথিতে থাক，आমি সেই মহান সত্তার শপথ কর্নিয়া বলিতেছি，আমার মুখ হইতে সত্য ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না।＂

ইমাম আবূ দাউদ（র）মুসাদ্দাদ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা（র）হইইতে， আবার ইহারা দুইজন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান（র）হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্রে：

शय্জিজ আবূ বকর বায়यার（র）．．．．．．．आবূ হুরায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন। आবূ হুরায়রা（রা）বলেন，রাসূনুল্মাহ্（সা）বলিয়াছেন ：‘তোমাদিগের নিকট আমি यাহা আল্লাহ্র বাণী বলিয়া যোষণা করিব উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।’

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．आবূ হহায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হ্রায়রা （রা）বলেন，রাসূনूল্মাহ্（সা）বनिয়াছেন ঃ＂ज⿰亻 যাহা বলি সত্য বলি।＂এই ক্থা

শ্ুনিয়া সাহাবাঢ়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্！আপনি তো অ．অক সময় আমাদের সাথে রসিকতা করিয়াও অনেক কথা বলেন，（উহ্হও কি•বাস্তব সত্য？）উত্তরে রাসূলুল্লাহ্（সা）বলিলেন，＂আমি সত্য ছাড়া কোন কথাই বলি না।＂



（9）
○夫我们偅
ه


0 ○
ه。（10）
3 3（19）



৫．তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী，
৬. প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা, সে নিজ আকৃত্তিতে স্থির হইয়াছিল,
৭. তখन সে ঊর্ধ্র দিগন্তে।
b. অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইন, অতি নিকটবর্তী।
৯. কলে ঢাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিন অথবা উহার্রও ক্য।
১০. তখन আল্লাহ তাঁহার বান্দার থ্রতি याহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।
১১. यাহা সে দেথিয়াছে তাহার অত্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই।
১২. সে যাহা দেথিয়াছছ, जোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?
১৩. নিচ্য় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল।
28. সিদরাতুন মুনতাহার নিকট।
১৫. যাহার নিকট অবস্থিত বালোদ্যান।
১৬. যথন বৃক্ষটি, यদ্ম্রারা জাচ্মাদিত হইবার তদ্মারা আচ্মাদিত ছিল।
১৭. তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি নক্ষ্যচ্র্যणও হয় নাই।

১b. সে তো তাহার প্রঢিপানকেক্র মহান নিদর্শনাবনী দেথিয়াছিল।
जाएग्गীर ः

 দা:! করে! অার তিনি হইলেন হযরত জ্রিবরাঈল (অ)। ব্যেন অन্য এক আয়াভে आढ্লাহ্ ত আ আলা বলিয়াছেন :

जর্থাৎ निশয়ই এই কুরMন সশ্মানিত বার্তাবাহ़ক অনीত বাণী, বে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট সর্यাদা সশ্থন্ন, यাহাকে লেথায মান্য করা হয় এবং শ্য বিশ্ধাসতজন।
 याয়দ (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

 কোন বির্রাধ নাই। কারণ, इযরত জিবরাঋল (অ) একদিকে সৃদৃশ্যবান অপরদ্রিক্কে श्रবन শক্তিশাनो।

হযরুত ইন্ন উমর ও আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, নবী করীীম (সা)
 xক্তিশ|লী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া জার্যেय নাই।
 হাসান, যুজাহিদ; কাতাদা ও রীী ইব্ন আনাস (র) এই ব্যাখ্যা কর্যিয়াছেন
 গ্থির হইয়াছিলেন ! ইকরিমা (র) সহ आরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইকর্রিম। (র) বালন. वেখান হইতে প্রতত বিচ্মুরিত হয় जाহাক্
 শেথান হই৫ে দিবস আগমন করে। ইবৃন যায়দ (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থই করিয়াদ্রে।

ইব্ন आयূ शাত্মি (ন)...... आদूল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আন্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূূুন্নাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে
 জিবরাঈল (আ)-কে আসन आকৃন্তিতে দেখার জন্য ঢাহার নিকট আतেদন



 স্থির হইয়ছছিলেন। কিষ্ু তাহার এই ব্যাথ্যার সা:থ অন্য কেইই একমত নহেন। কারণ অাোচ্য आায়াত হ্যরণ জিবরাদ্গল (আ)-কে দেथার বে কथা বলা হইয়াছে উহা

 পাথমিক সূরা সমূহের প্রত্যাদেশ बইয়া צহানবী (সা)-এর নিকট आগমন




 ত্থন তিনি সাব্ত্রন লएভ করিতেন এবং মনে প্রশাা্তি অনুত্ব করিজ্নে। এইতাবে দীর্থ






ইমাম আহমদ (র) ...... আদ্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে ভাহার আসল আকৃরতত়ত র্গেখ্য়াiিলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রইহিয়াছে। উহার একেকটি ডানা তখ্যন আকাশ <্র্রন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ডানা হইতে মনি মুক্ত ইত্যাদি ঝরিয়া পড়ে। উহার হান্ধীকত সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলাই ভাল্ো জানেন।

ইযাম আহমদ (র) ........ হयরভ ইব্ন আব্বাস (রi) रইতে বর্ণনা করেন i ইব্ন আব্রাস (র!) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার নিজ আক্তিতে দেখিবার জন্য ভাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। উত্তার হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) অল্লাহ্র নিকট দোয়া করিলেন। কিছ্হুক্ষণ পর রাসূনুল্ধাহ্ (সা) দেথিত্ত
 চতুর্দিকক বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ভয়ানক দৃশ্য দেগিয়। ৫নহুঁ夭 হंইয়া পড়িয়া যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ¿ঠঠইইয়া চোয়াল হইতে লালা মুছিয়া দিয়া তাঁহার গায়ে মুছিয়া দেন।

ইব্ন আসাকির (র)......... হান্নাদ ইব্ন আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণন্গ করেন i হান্নান ইব্ন অসওয়াদ (র) বলেন, আবূ লাহাব ও তাহার ছেলে উতবাহ শাম দেশ স্য়রর প্রস্তুতত শ্রহণ করে। আমিও তাহাদের সাথ্থে প্রত্রুতি গ্রহণ করিলাম। রওয়ানা इওয়ার প্রাকালে উত্বাহ বলিল সফরে যাওয়ার আগে মুহাম্মাদের সামনে তাছার খাদাঢকে একটু গালাল দিয়া আসি। এই বলিয়া উতবাহ মুহাম্মাদ. (সা)-এর নিকট গিয়া বबिन, ৰে মুহাম্মদ! যেে ব্যাক্তি নিকটবর্তী হইল, আরো নিকটবর্তী হইল, ফলে তাহাদি,গের মণ্বা দুই ধনুককর ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম, আমি তাহাকে অস্বীকার করি। উতবার মাখ্য এই অশানীন ঊক্তি ঈনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়া উঠিলেন : "হে আন্নাহ্! ইহার খপর তোমার কুকুর হইতে একটি কুকুর লেলাইয়া দাভ।"

অতঃপর উত্রাহ পিতার নিকটট ফিরিয়া আসিল। অ!̨ লাহাব জিজ্ঞাস্৷ করিল, বৎস! মুহাশ্মদকক কি বলিলে? উত্বাহ পিতার নিকট ঘটনাটি নর্ণनা র্করিল। खনিয়া আাব ল্লাহাব বলিল, "বৎস! মুহাম্মদের দোয়া কখনে। ব্যর্থ যায় না। আমি তোমার ব্যাপারে আশংকা করিতেছছ, ""

অতঃপর আমরা শামের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। শাম নেশে পৌছিয়া আমর৷ এন্গ গীর্জার নিকট অবতরণ করিলাম। দেখিয়া গীর্জার পাট্রী বলিল, এইখানে তবস্গা করা আপন্ম্মদিগের জন্য আমি নিরাপদ মন্ন করি না। কারণ এই স্থান্ন হিংস্র বাখ


অন্তরা়্া কাঁপিয়া উঠিন এধং বনিল, তোমরা তো জানো শে, আমি তোমাদিনের ত্রননায় কত প্রবীণ লোক। আমার প্রতি তোমাদিগেন্র দায়িত্ব কতটুকু তাহাঞ তোমাদিগের অবিদিত নহে। মুহাম্মদ আমার এই ছেলেকে বদদোয়া করিয়াছহ, তাহাও তোমরা জান। আল্লাহূর শপথ করিয়া বলিতেছি বে, এই ছেলের পাণের ব্যাপারে আiমি খুবহ শংকিত। ইহার নিরাপ্ত্তার জন্য তোমরা তোমাদিগের সমশ্ত মোট-ঘাট এক্কত্রিভ করিয়া এই গীর্জার নিকট सूপ দাও এবং উহার উপর আমার কनিজার টুকরার বিছানা পাতিয়া দাও। অতঃপর উহার চহুপ্পার্বে তোমরা সকলে Шইয়া পড়। অবূ লাহাবের


 না পাইয়া ব্যায্রাটি একটু পিছনে সরিয়া পিয়া এক লাফে মোট্যাটের উপর শায়িত
 মাথাটি দেহ হইত্রে বিচ্টিন্ন ইইয়া গেল। দেথিয়া আবূ লাহাব বলিল, আামি জানিতাম বে. মুহাম্মদের বদদোয়ার কবণ হইতে উতবাহ রেহাই পাইরে না।
 কর্রিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর এতই নিকটে আসিলেন বে, তাহদের উভয়ের মােে মাত্র
 ক;তাদ। (র) এই আয়াত্রে এই অর্থ কর্রিয়াছ্ন।
 সংবাদ দেఆয়া হইতেছে তাহাক্ স্্র্াণ করিবার জন্য ব্যবহাত হইয়াছে। বেমন- অন্য

 উহ্গ পাযাণ কিংবা তর্দপকা কঠিন। অর্থাৎ-cোমাদের হুদয় পাথর হইতে নরম নহে। হয়তে পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তদপেক্ষ কঠঠিন। অনুহূপভাবে অন্য আয়াতু বল! হইয়াহ్ :
 ভয় করার ন্যায় কিংব্বা তদ্দপপক্ষ বেশি ভয় করে। অর্থাৎ মনুমষর প্রতি তাহাদের উীতি আল্লাহ্ ভীতির হইতে কম নহে- বরং হয়তো আল্লাহ্ ভীতির সমান বা তদপপক্পা ศেশী। অनाত্র বना হইয়াছে :
 বেশী লোকের নিকর্ট পাঠাইইয়াছি! অর্থৎ তাহাদের সংখ্যা এক লাখ হইতে কম নয়-
 আয়াতে সন্দেহের জন্য اl হরফটি ব্যবহার করা হয় নাই! কারণ আল্লাহ়র প্ক ইইতে সা্দহযুক্ত রৃপ্প সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে না।

এই নিকটট অiপমনকারী ব্যাক্ত হইলেন হযরত জিবরাঈল (অ)। হ্যরতত অাায়ীশi, ইব্ন মাসআদ, আবূ যর ও আবূ হুরায়রা (রা) এই মত পোষণ করিয়াজ্ছন।

ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ् গ্রন্থ হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণন্ণ কারন যে. ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) অন্তর দ্বারা ঢাঁহার প্রতিপালকৃক.


হবরত আনাস (রা) কর্ত্ক বর্ণিত মি‘রাজের হাদাসে আছে বে. অতঃপর অল্লাহ্ রাब্পুল উয্যত নিকটবর্তী হইলেন এনং নौচে নামিয়া আসিলেন। बই হাদীসের মতন
 অাহা ২ইলে অমরা রলিব, ইহ অন্য সময়়র ঘটনা। আলোচ্য আয়াভ্রের র্সঙ্ত্ভ ইহার
 খটিয়াছে এই পৃথিবীতত. মিরাজ্জ নয়। আর এই জনাই পরনর্তীত্ত বলা হইয়াছে :
 (আ)-কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার রোখয়াছ্ছে। এই দ্বিতীয়বরের়গিি

 অ|ক্রুল্লাহ ইব্न মাসউদ্ (রা) (র)
 জাঁহার ছয়শত ডানা অছছ:"

ইব্ন জারীর....হযরত আয়িশil (রা) হইতে বর্ণন। কক্রন। হয়ত আ!়াশil (রা)











इইয়া आকাশশর দিকে তাকাইয়া পৃর্ব্র ন্যায় দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিয়া cোক সমাণ্ম आসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর কিছুই দেখা গেল না। আবার বাহির


 शত। অর্ৰাৎ- হয়ুত জিবরাউল (অ) হৃযূत (সা)-এর এত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন বে, উভয়ের মাবো মাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিন।

ইมাম বুখানী (র) ....... xाয়বানী (র) इইতে বর্ণলা করেন। শाয়বানী বলেন.




ইব্ন জারীর (র) ........ आদ্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রন। অमूদ্নাহ (রা)

 ছ্লেন।

位




ધখন প্রশ্ন হইন বে, তখন মুহামাদ (সা)-কে যেই ওלী কর্রা হইয়াছিন, উহা কি ছিন? এই প্রসংগগ হযরতত সাঈদ ইব̣ন জুবাইর (রা) বলেন, তখন আল্নাহ ত'আলা


 পর্যন্ত উম্মাতে জন্য জাল্লাত হারাম।

 অসার সাথে নিতক্ক অর্ররে?





 ' 8 "






















$\therefore 10600 \% 1010$







মাত্ত দুইবার দেখিয়াছেন। একবার fি‘রাজ রজনীতে সিদরাত়ল মুনতাহায়। আরেকবার অই পৃথিবীতে। তখন তাহার আকাশ জোড়া ছয়শতত ডানা ছিল।

ইगাম নাসায়ী（র）．．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস （রা）বলেন，ইशাতে কি তোমরা অবাক হইতেছ যে，আল্লাহ্ তা‘অলা হयরতত ইবরাহীম （আ）－কে খলীল রূপে গ্গণ করিয়াছিলেন，হযরত মৃসা（আ）－এর সাতথ কথা বলিয়াষ্যিকেন এবং হ্যরত মুহাম্মদ（সা）－কে দর্শন লাভের সুযোগ দিয়াছেন।

মুসলিম শারীফে আছে যে，হযরত আবূ যর（রা）বলেন যে，আমি রাসৃলুল্দাহ্ （সা）－কে জিজ্ঞনা করিয়াছিলাম，ইয়া রাসূলাল্লাহ্！আপান্ কি আপনার রবকক

 দেখ্যিাহ্রি।＂

ইব্ন आব্ হা্তিম（র）．．．．．．．মूহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব（র）হইতে বর্ণনা কর্রন। দুহন্মम ইব্ন কা＇ব（র）বলেল，সাহাবায়ে কিরাম（রা）একদিন জিজ্ঞাসা কর্রিল্লে，ঢে
 आমি আমার অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। রই বনিয়া 心িনি

 জিনি বলিলললন，অামি কি তে｜ম！কে এই সংবাদ দিব যে，মুহাশ্মদ（সা）তাল্লাহ্．ক দেখিয়াছছন＇？প্রশ্নকারী র্বলিল，ছুঁ，ইকর্রিমা বলিলেন，মুহাম্মদ（সা）আল্নাহ্ ত＇আলাকে দেখিয়াছ্রে। ততঃপর অাবারও দেখিয়াছেন।

অতঃপর শ্র্নশ্বারী এই ব্যাপারে হযরত হাসন（রা）－কে জিজ্ভাসা করে। ঊত্তরে fিিনি বলেন ঃ মুহাস্দ（সা）আল্লাহৃ তা‘আলার জালাল，আজমত ঞ অহংকারের চাদর র্র্গিখয়াছছন।

今িনি নলিয়েন，＂আমি একটি নদী দেথিয়াছি। নদীব পিছনে এক্বটি পর্দা র্দিযয়াছি এবং বর্দার আড়ালে！ন্র র্খিয়াছি। ইহা ছাড়া অরি কিছুই র্দেখি নাই।＂





ইমাম আহমদ (র)......... আব্দুল্লাহ ইবিন আব্বাস (রা) হঁই心ে বর্ণন্া করেন । ইব্ন আব্dাস (রা) বল্নেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমার রব অজ রাত সুন্দর আক্কিতিতে আমার নিকট আগমন করেন।.(বর্ণনাকারী বলেন বে, আমার ধারণা স্বপ্নে আসিয়াছেন)। আসিয়া তিনি বলিলেন : মুহাশ্মদ! তুমি জান কি যে, ঊর্ধ্চ জগতের কফররশতারা ককান্ বিষয়ে বাকবিতণ্জ করিত্ডে?? অমি বলিলাম, না, আমি জনি না। তখন আল্মাহ্ তা আলা তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপরে রাখিল্লে। ইহা.ত আমি আমার বুকের মধ্যে ইহার শীতলতা অনুভন করিলাম। তৎফ্মণাৎ আকাশ যगীন্নের যানতীয় ইলমই আমি শিখিয়া <েেলি। অতঃপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! তুমি কি জান যে, ঊর্ধ্ণ জগতের ফেরেশ্ণাগণ কোন্ বিযয়ে বিতজা করিতেছে? আমি বলিলাম, হ্যা, তখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা পরস্পর সে সব নেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করিতেঢছ, যাহা গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায় এ্রবং गর্যাদা বৃদ্ধি করে। অতঃপর আল্মাহ় তা‘আলা জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ে, এইবার বল, কাফ্ফারা সমূহ কি কি'? আমি বলিলাম, ফরय সালাত শেষে মসজিদে অবস্থান করা, প্যায় হাটিয়া জামাআতে হাজির হওয়া এবং কষ্ঠ স্বীকার করিয়া ইইরলেও ডালোভাবে জযু করা। যে ব্যক্তি এইপ্তো করিবে তাহার জীবন মগলজনক হইযে, কল্যা,ণর সহিত তাহার মৃত্যু হইবে এবং সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় সে গ্তনাহ হইত্ পবিত্র হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বলিলেন, মুহাম্মদ! সালাত শ্রেষে এই দোয়াটি পাঠ করিত্র :


আর মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমল হইল, ভূখা-নাभাকে আহার দান করা, সালামের প্রসার সাধন করা, রাত্রিকালে সকন মানুষ যখন গতীর ন্দ্রিায় অচেতন থাকক তখন উঠिয়া সানাত आদায় করা।

সূরা সোয়াদ্দে শেচে এই ধরন্নে একটি হাদীস উল্গেখ করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (ৰ)... ইব্ন অধ্বাস (রা) হইতে অন্য এক সूত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।•

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাग (রা) হইতে বর্ণনা করুন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেन, নবী করীম (সা) বनिয়াছেন ঃ "অমি आমার রবকে উত্তম আকৃত্তিত
 ऊকরেশ্তারা কোন বিষয়ে ঝগড়া করিত্ছে? आমি বলিলাম না, আল্লাহ্ আমি জানি ন।। তখন র্তিন তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধ্রে উপর রাখিলেন। অমি আমার বুকে উহার শীতলতা অনুভব করিতে পার্রিয়াছি। ইহাতে আমি আসমান-यমীনের যানতীয়

ইলম fশাখিয়া ফেনি। তখন আমি বালিলাম, হে আমার রুব ! এইবার আমি বুঝিাক
 হাঁটিয়া জমাতে হাজ্রির ইওয়া এবং এক সালাতের পর আর্রক সালাতের জন্য অপেক্গা করা সম্পর্কে আলাপ করিতেছেন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আমার রব! আপনি ত্তা হ্যরত ইনরাইীম (তা)-কে খলীল রূপপ অহণ কর্রিয়াছ্ছে, হযরত ম্সা (আ)-এর সাথে কथা বলিয়াঢছন আরো এই করিয়াছ্ছন, এই করিয়াছছেন কিন্তু আমার জল্য কি করিয়াছ্ন'? আল্লাহ্ তা'আলা বলির্লন, আমি কি তোমার সীনা উনুক্ত করিয়া দেই নাই? জোমার উপর ইইতে বোঝা নামাইয়া দেই নাই? তোমার উপর fক অামি এই ইহয়ান করি নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব,ললন ঃ অতঃপর আরো এমন কতিপয় অনুগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে যাহা বলার অনুমতি নাই।




হাফিজ ইব্ন তাসাকির (র) বর্ণনা করেন যে. উতবা ইব্ম আবূ লাহাব শামদেশে
 সেই ব্যক্তিকে অস্বীকার করি, বে মুহাশ্মদের নিকটবর্তী হইয়াছে। बই সংবাদ তন্য়া রাসূबুन्नाহ् (गা) বলিয়াছিলেন, আল্ডাহ্ ত‘আলা কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাহাকে ধ্বংস করি,েন। বর্ণনাকারী হান্মার বলেন. অতঃপর আমরা শামদেশে গিয়া এমন অক স্থানে অবস্থান করিলাম যেখান্ন বিপুল ব্য!ঘ্রের অবাধ বিচরণ ছিল। এক সময় একটি বাঘ आসিয়! সকলের মাথা ऊককিতে অরম্ভ করে। এক এক করে সকলেরে মাথা 巛ঁকিয়া এক পর্যায়ে এক লাফে উতবার নিকট গিয়া সকলেরে মধ্যখান হইতে जাহকে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফ্রেন্য!

ইব্ন ইসহাক ও অন্যরা বালনন ঃ এই ঘটন্াটি যারকা নামক স্থানে সংখটিত হইয়াছে। কাহারো কাহারো มতে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে আরাত নামক স্থানে।
 তাহাকে আর্রকবার দেষিয়াছে সিদরাতুন মুন্নতাহার নিকট, যাহার নিকট অবস্গিত বাजোদ্য্যান।

ইহা মুহাম্মদ় (সা)-এর জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। এই ঘটনাটি মি‘রাজ রজনীতে ঘটিয়াছ্ছিল। মি‘রাজ সম্পর্কে নর্ণিত হাদীসসমূহ অ়ত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সূরা সুবহান এ আলোচিত হইয়াছে। তাই পুনরুল্লেছ নিষ্প্রয়োজন। উপরে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মি‘রাজ রজনীতে হহযূর (সা) আল্লাহ्त দীদার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মত পোযণ
 উత্ত্রসৃরী অন্রেকক এই মত সমর্থন করেন । তবে সাহাবা ও তাবিয়ীীদের অনেকে দ্রিমভ ‘শশমণ করেন।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাস‘‘দ (सा) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "অসি হযহুত জিবরাभল (আা)-কে দেথিয়াছি। তাহার ছয়শত ডানা আছে। উহার পানক হইতে মুঙ্ড। ও ইয়াকৃত ছড়াইয়া পড়িততছে।"

ইমাম আহমদ (র)...... আদ্দুল্ণাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বনেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) হयরত জিবরাঈল (আ)-কে তাহার পকৃত आকৃতিভে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল। প্রতিটি ডানা হইঞে घনি-মুক্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিন। তাহার এক একটি ডানা অাকাশ ঔুড়িয়া য়াখিয়াছিন।

ইমাম आइমদ (ৰ)...... ইবุন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা কররন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূनून्बाহ (সা) বলিয়াছেন, "সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আমি হযরুত জিবরাদ্ (আ)-কে দেখিয়াছিলাম। তাঁার ছয়শত্ত ডানা আছে।"

याয়দ ইব্ন হহাব (র) বলেন, আমি आসিম (র)-কে হযরত জিবরাফ্ল (জা)-এর ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিস্g তিনি এই বিষক্য় কিছু বলিতে অস্বীকার করিনেন। অতঃপর তার কভিপয় সাথী আমাকে বলিলেন বে, জিবরাঔল (আ)-এর একটি ডানা পৃথিবীর পূর্ব হইতে পপ্চিম পর্य্ত বিস্থৃত। এই সূর্তটি উত্তন।

ইมাম आश्यদ (র)...... শाকীক (র) হইতে বর্ণना করেন। শাকীক (র) বলেন, आমি आদ্দুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বনিতে ঞনিয়াছি বে, রাসূনूল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জিবরাঈল (আ) আমার নিকট মুক্তার পার বিশিষ্ট একটি চাদর প্রিহিত जবস্शায় आসিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......... आমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। র্গামির (র) বলেন, মাসক্রক (র) একদিন হयরত आয়িশা (রা)-এর निকট आসিয়া জিঞ্ঞাসা কর্রিলেন, মুহাহ্মদ (সা) কি আল্মাহ্ ত‘আলাকে দেথিয়াছেন’ উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বनिনেন, তোমার কথা ঔনিয়া আমার গায়ের লোম fিহরিয়া উঠিয়াছে। মলে রাথিও তোমাকে বে ব্যক্তি ত্নিি কথা বনিবে সে মিথ্যাবাদী। ১. ভে বলিবে, মুহাশ্পদ (সা)

 जिনি লেখ্তিতে পারেন।

 বলেন।
২. व্য ব্যক্তি বলিবে ভে, आগামীকাল কি হইরে তাহ সে জান্ল—সেও মিথ্যাবাদী :




৩. जর बে ব্বাব্ব बে, মুহাম্ম (সা) ককান কিছু গোপন কর্কররাছেন, লে

 করা হইয়াঢ্ আপনি উহা প্রচর কর়ন । তবে তিনি হযরত জিবরাभল (অ)-কে তাঁহার শকৃত आকৃত্তিত্ত দুইবার লগিিযাছেন।

ইমাম আহ্যদ (র) .... মাসরূক (র) ইইতে বর্ণনা করেন। যাসক়ক (র) বলেন, आমি এক্দিন হযরত आয়িশ! (রাা)-এর নিকটট ছিলাম। কথা প্রসংণে আমি তাঁাকে

 তাহারে আরেকনার দ্দখিয়াছেন। উত্তরে হযরুত অয়িশা (রা) বनিনেন, এই আয়াত


 आকাশ ইইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে একবার দেথিয়াছ্ন। ত্ন তাহার বৃহৃদায়তন

 করিয়াছুন।

ইมাম आহমদ (র)...... आদूल্লাহ ইব্ন শাকীক (র) ₹ইতে বর্ণনা ஈর্রে। আদ্মুল্মাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেন, आমি একদিন হयরত অবূয় গিফারী (রা)-কে বनिनाম, রাসূनून्নাহ্ (সা)-এর দেখা পাইলে তাঁাকে आমি একটি প্র্ন করিতাম।

 అনিয়া হযরত आবূयর (রা) বनিলেন, এই প্রশ্ন তো আমি নিজেই রাসূলূন্ধাহ্ (সা)-কে করিয়াছিিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "आমি তাঁशার নূর দেখিয়াছি। তিনি তো ন্র
 ছাীীটটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বনেন, অবূ বক্র ইবৃন আবূ শায়রা (র)....... আবূयর (রা) হইহতে বর্ণনা করিয়াছছন। আবূयর (রা) বলেন, অমি রাসূলূল্মাহ্ (সা)-কে
 বলি！েন，＂তিনি जো নূর আমি তাঁাারু কিভাবে দেখিব？＂ইমাম মুসनিম （द）．．．．．．．．আদ্পুল্মা ইব্ন শাকীক（র）হইভে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্না ইবৃন শাকীক （র）বালनন，অমি একদিন হযরত আবূयद（রা）－কক বলিলাম，রাসূলूল্লাহ্（সা）－এর সাক্কাৎ পাইলে आगি তাঁাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। आবূयর（রা）বািলেন，
 তিনি जাঁহার রবকক দেথিয়াছছেন কিনা！आবৃয়（র্রা）বলিলেন，আমি ন্নিজেই ঢে। রাসূনूল্নাহ（সা）－কক এই প্রশ্ল করিয়াছছিলাম। উত্তর তিনি বলিয়াছিনেন，＂আমি নृর
 （রা）বলেন，মুহাম্ম（সা）আল্লাহ ত＇আনাকে অন্তর দ্মারা দেথিয়াছেন চর্ম চক্巾 দেখেন নiই．

ইবনুन জাওীী（র）आবৃযর গিফারী（র）－এর এই কর্থাটির ব্যাথ্যা এইভাবে করিয়াছেন «্য，আবূयর গিফারী হযরতত রাসূলুল্লাহ（সা）－কে মির্রাজের আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মি＇র্রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়াই উত্তর
 মি‘রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছছেন। কিন্ুু ২ক রাসূনুল্লাহ্（সা）তো দেখিয়াছেন বনিয়া দাবী করেন নাই। কেহ কেহ আবার এই কথা বলিয়াছছন বে，রাসূলুল্লাহ্（সা）আল্লাহ্ ত＇আनाকে দেখিয়াছিলেন ঠিকই কিত্ুু আয়িশা（রা）বুঝিবেন না মনে করিয়া রাসূলুল্নাহ্（সা）তাহ়ার নিকট উহা বলেন নাই। আমাদের মতে এই যুক্তিটি নিতন্ততই খ্যেড়া ও জ্রহণফোগ্য।

ইমাম নাসায়ী（র）．．．．．．．．．আবূ यর（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যর পিফারী （রা）বলেন，রাসূনুল্নাহ্（সা）णাঁহার রবকে অত্তর দ্বারা দেখিয়াছেন，চর্ম চক্巾ে দোখেন নাই।

ইমাম মুসলিম（র）．．．．আবূ হৃায়র্木া（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা （রা） （ज）－কক দেখিয়াছিলেন। বলেন，রাসৃলুল্নাহ্（সা）হযরত জিবরাঋল（অ）－কে তাঁহার আসল आক্থিত্তি দুইবার দেখিয়াছেন। কাতাদা，রবী ইবৃন অনাস（র）অন্যরা এই কথাই বলেন।
 আচ্ঘাদিত হইন।＂

মিরাজ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ব্য，কককের ন্যায় ফেরেশ্তা আল্লাহ্র নূর ও বিতিন্ন ধরন্নে রং সিদরাতুল মুনতাহ নামক বৃক্ষট্টে जাচ্ছদিত করিয়া রাখিয়াছিন।


ইমম আহমদ (র) .... आাদूলন্না ইবุন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। অদ্দুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, মি‘রাজাজ রজনীতে রাাসূলুন্জাহ্ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় লইয়া यাওয়া হয়। সিদরাতুল মুনতাহা সঞ্তম আকাশে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে যাহা কিছু ঊপররর দিকে আরোহণ করে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া উহা বাধা প্রাঞ্ত হয়। আবার সেখান হইতে আরো উপর্রে দিকে লইয়া যাও্যা হয়। আর উপর হইরে যাহা অবতরণ করে जিদর়াতুল মুনতাহা পর্যন্ত আসিয়া উহা थামিয়া যায়। অতঃপর সেখোন হইতে আরো নীচে নিয়া আসা হয়। তখন সেই বৃক্ষট্টিতে অসংখ্য সোনার পত্ এদিক-ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে তথন তিন্টি উপহার দেఆয়া হয়। ১. পাঁচ ওয়াত্ত সালাত, ২. সৃরা বাকারার শেষ जংশ ও ৩. শিরক কার্বে লিঞ্ণ নয় এমন ऊনাহগার উপ্মতের জন্য ক্মা।" ইমাম মুসলিম (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জ‘ফর রাবী (র).... আবূ হহায়রা (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা ক্করন বে, মি‘রাজ রজননীতে রাসূনুন্ধাহ্ (সা) সিদরাতুন মুনতাহায় পৌঁছিয়া দেথিতে পাইনেন বে, কাকের ন্যায় ঝেরেশ্ত্তারা বৃক্ষট্কিক ঢাক্কিয়া রাখিয়াছেন। রাসূनूন্নাহ্ (সা)-কে তখন বলা হইন, আপনার যাহা ইশ্ছ পশ্ন করুন।
 বনেন, বৃষ্ষটির ডানওলি ছিল যুতী, ইয়াকৃত ও যবরয়দ পাথরের্র তৈরি, মুহাম্মদ (সা) উহা দেখিয়াছছন এবং তিনি তাঁহার রবকে অন্ত্র দ্বরা দেথিয়াছ্ছন।
 সিদরাতুল মুনতাহকে কোন্ জিনিস ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন বে, আমি দ্রখিয়াছি সোনার পত্গ বৃক্ষট্টিকে ঢাকিয়া রাথিয়াছে। উহার প্রতি পাতায় একজন করিয়া কেরেশ্তা দাঁড়াইয়া আল্वাহ্ ত'আলার তাসবীহ পাঠ করিতে দেখিয়াছি।

 করিয়া ডানে বামে চলিয়া যান নাই এবং আল্ধাহ্র কোন আদেণেও সীমানংঘন কর্রেন
 উহাই করিয়াছেন যাহা ঢাঁহাকে করিতে বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছ্, উহার বেশি প্রার্থনা করেন নাই।
 নিদর্শনাবनी দেখ̂য়াছিন।"
 "আমি তাহাকে আমার মহান নিদর্শনাবनী দেখাইতে চাই।" মহহান নিির্শন অর্থ যাহা আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও মহত্ধ প্রকাশ কৃরে।

এই দুই আয়াত দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত প্রসাণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) সেই রাতে আল্মাহ্র দীদার লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ আল্লাহ্ जা‘অলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, ত্তিন আমর মহান নিদর্শনাবনী দেখিয়াছেন। यদি fিনি অল্লাহ্ তা‘অলাকেও দেথিতেন ঃ তাহা হইলে সেই সংবাদ ও আমাদিগকে彐ানাইয়া দিওয়া হইত। সূরা ইসরায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইगাম আহমদ (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাউসদ (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতত মাত্র দুইবার দেখিয়াছছেন। প্রথমবার যখন জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিবার ভন্য মুহাম্মদ (সা) আবেদন করিয়াছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার তাসল অক্রিত্ভ আকাশ জুড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন : রাসূলুল্দাহ (সা) তখন তাঁহাকে
 जْíl এই আয়াত্রের দ্বিতীয়বারের দেখার কথাই বলা হইয়াছে।
${ }^{6}$ O (19)

-

(Tr)






১৯. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ লাত ও উয্যা সম্বঙ্ধে।
২০. এবং ঢৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্বন্ধে?
২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহুর জন্য?
২২. এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত।
২৩. এইতুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদিগের পূর্ব পুরুবগণ ও তোমরা রাi্যিয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। ঢাহারা তো অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ কর্রে, অথচ তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ আসিয়াছে।
২৪. মানুষ যাহা চায়, তাহাই কি সে পায়?
২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহৃরই।
২৬. আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমিত না দেন।

তাফসীর \& آَبرَيْتُمُ মুশরিিকরা নিজ্জদিগের হাতে গড়া পাথরের মূর্তি এবং আল্লাহ্কে ছাড়িয়া অন্যদের ঊクাসনা করিত এবং কা‘বার মুকাবিলায় ইহাদিগের জন্য ঘর নির্মাণ করিত। এইসব কর্মকাজ্ডের ব্যাপারে মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া অল্লাহ্ তা‘আলা বলিত্ছেন : তোমরা ঝেই লাতের পূজা করিতেছ, সেই সম্পকে কখনো কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?
"नাত" নকশা অংকিত একটটি সাদা পাথর। তায়েফে অবস্থিত এই পাথরটির উপর একটি ঘর নির্মিত ছিল। ইহাকে গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে ক:তটুকু সংরক্ষিত চত্রর ছিল যাহাকে হেরেমের ন্যায় সম্মান করা হইত। সাকীফ গোত্র ইহাকে পূজা করিত এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কুরাইশi ব্যতীত আরবের অন্যান্য গোত্রের উপর এই পাথরের কারণে ইহারা গৌরববোধ্ করিত।

ইব্ন জারার (র) বলেন, লাতের ভক্তরা এই নামটি ‘অল্লাহ’’ নাম হইতে তৈয়ার করিয়াছিল। তাহাদিগের ধারণা মতে "লাত" ইইল আল্লাহ্ নামের স্ত্রীবাচক শদ্দি। তাহাদিগের এই বাতিন ধারণা ইইতে আল্লাহ্ পবিত্র।

মুজাহিদ ও রবী ইব্ন আনাস (র) ইব্ন অব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বে, তাঁহারা
 লাত নামক এক ব্যক্তি হজ্জের মఆসূমে ছাতু :ুলিয়া হাজীদিগকে পান করাইতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার কবরের উপর ঘর নির্মাণ করিয়া ভক্তরা ধীরে ধীরে তাহাকে পূজা করিতে তুরু করে।

ইমাম রুখারী•(র)..... ইব্ন অব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। ইব্ন आাস্নস (রা) লাত ও উয়या সস্পর্ক্ক বলিয়াছছন, লাত এক ব্যক্তির নাম। তিিনি হ্্জের মওসুমে হাজ্যীদিগকে ছাতু গুলিয়া পান কর়াইতেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, লাতের ন্যায় উয্যা心 আল্লাহ্র নাম আयীয হইৃতে
 ইহার টপরও একটট ঘর নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। নাতের ন্যায় ইহাঃ গিল!ফ ই্ছ্তাদি গ্বারা আচ্মাদিত থাকিত। কুরাইশরা ইহাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করিত। যেনন :
 আমদের উয়য়া আছে, তোমাদের উয়্যা নাই। ইহার উন্তরে রাসূলুল্নাহ্ (ग!) বनिয়াছিলেন : মাজলা- ত্তামাদিগের মাওলা নাই।"

ইম!ম বুখারী (র)....... जাবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অবূ হহায়রা


 ঈন্ন্নো্য, জাহেনী যুগে এই ধরনের শপথ করা এবং জুয়া খেলায় অভ্যন্ত ছিল বিধায় সা₹।বাগণ মাঝে মভ্ব্যে এই ধরত্ন্রে ভ্রল কর্রিয়া বসিতেন।
 সা‘দ ইব্ন আবূ ভয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন आমি লাভ ও উব্যার নামি শপথ
 করিয়াছ। আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিঁ্ভ ইইয়া তাহাকে ঘটনাটি জানাই।

 পড়़য়া বামদি:ক তিনবার. থু থু ফেল এবং অবিষ্যত এমন কাজ আর কখনো র্করর্ত新!
 মানাত্র অবস্থান। জাহিলী যুপে আউস ও খাযরাজ গোত্র ইহাকক অত্যত্ত শ্রদ্ধা করিত। তাহারা সেইখান হইতে ইহরাম «াঁধিয়া হজ্জ করিত্ত আiিত। ইমাম বুখারী (র) হযরভ আয়িশা (রা) হইতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছ্ছন।

ঊল্লেখ্য যে, কুরআান বর্ণিত এই তিন্নটি দেবতা ছাড়া আরো এমন বহ দেবতা ও


প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে বিশেষভাবে লাঙ, মানাত ও উয়্যা এই তিন্টির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন ইসহাক (র) তাঁর সীরাত অন্ত্তে উল্লেখ করিয়াছেন ভে. আরববাসীরা কা‘বার পাশাপাশি আরো কতজুলি তীথ স্থান বানাইয়া লইয়াছিল। जেইও্ুলিকে তাহারা গিল্াফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত, কা‘বার ন্যায় সম্মান করিভ: তथায় কুরবানীর পশু প্রেরণ করিত উহার নিকট পশ্য যবাহ করিত এবং কা"বার ন্যায় সেইল্ণলি ত।ওয়াফ করা হইত্। অথঢ তাহারা কা‘বার শ্রেষ্ঠঁ্ম ও মর্যাদা স্বীকার করিত এবং উহাকে হযরত ইবরাহীম (অ)-এর निর্মিত মসজিদ বनिয়া সম্মান ভ শ্রদ্ধা করিত। ইব্ন ইসহাক (র) আরো ব!লন যে, কুরাইশ ও বনূ কিন্নানাহ নাখলায় অবস্থিত উ্টয়্যার পূজ্ঞারী ছিল। কবীলা আলীমের শাখা গোত্র বনূ শারবান উহার রুক্ষণােবক্ষ্, ণর দায়িত্ণ পালন কর্রিত: মক্কা বিজ্জয়ের পর এই মূর্ডিটি ভাiিয়া ফেলার জন্য রাসূলুল্নাহ্ (সi) হযরত খালিদ ইব্ন


 ঋস্বীকার করি। আমার বিশ্ধান আল্নাহ্ তোমাকে লাঞ্ভিত করিয়াছেন।

ইমম নাসায়ী! (র)....... আবূ তুফায়ল (রা) হইঢে বর্ণনা করেন। আবৃ তুফায়ল
 খালিদ ইব্ন ওয়ানীদ (রা)-কে নাখলায় প্রেরণ কারেন $;$ 心্নিটি বাবুল বৃক্ষের উপর এই মূর্তিটি হাপন করা হইয়র্ছিল। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ানীদ (রা) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেনিলেন এবং घরটি মiটিয স্সহিত মিশাইয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর
 কারণ आসল কাজ ছুমি এখन̣e করিতে গার নাই।" অগত্যা খালিদ ইব্ন ‘য়ালীদ (র্গ) পুনরায় নাখলায় পৌছনন। নাখলায় প্রীৗছিदার পর তথাকার প্রহরীরা খালিদ ইব্ন ఆয়ালীদকক দেখিয়া ইয়া উয়্যা! ইয়া উয্যা! ব্লিয়া তাকবীর ধ্রনি দিয়া উঠিল। খািিদ ইবিন ওয়ালীদ (রা) आরো নিকটে অসিয়া দেখ্যতে পাইলেন যে, এক উলজ্ রমনী

 রাসূল (সা)-কে সংবাদ ওনাইলেন। ৫নিয়া রাসূল (সা) বলিালেন, উহাই উয়্যা।"
 উহার অবস্ছান। বন্ মুতত্তেব উহার রক্ষণাবেক্ষণ জ দেখাফ্লা করিত। ঊহার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূলূল্লাহ (সা) মুগীরা ইব্ন ※'বা ও আবূ সৃফিয়ান ছাখ্র ইব্ন হারব



মানতত আটস় খাযরাজ এবং তাহাদের সমমনা লোকদের উপাস্য ছিন। মুশাল্লাল
 (गা)-এর নির্দ্দেশ आবূ সুফিয়ান (রা) এই মৃর্তিটি৫ ভাগছয়া টুকরা টুকরা করিয়া কোেন ; কাহারো কাহার্রা ধারণা বে, হयরত আनो (রা)-এর शাত এই স্থানটি ধ্মহস
 ইবุন কাग্गীর (র) বলেন, তাবাকায় অবস্থিত এই স্থানটিকক ইহার্রা ইয়ামাनी কাবা

 প্রাষ্ট হয় i
 পাহাড়ে সাनমা ও সাজা স্থানের মাঝে ছিন ইহার অবস্থান। ইব্ন হিশাম বনেন :
 করেন। এবং তथा ইইতে রসূল মহাররম নামক দুইটি তরবারী উদ্ধার কর্রেন द्वागूनून्बार् (गা) এই তतবারী দूইটি হযরত आनो (রা)-কে দান করেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ছানজায় অবস্থিত রিয়াম নামক বুতখানাiি ছিন



 तিযা নামক স্থান। মুস্তাঈপির ইব্ন রবীয়া ইব্ন সাদ ইসলাম প্রহণের পর এই স্থান্টি ঋ্মংস করিয়া ফোেনে। ইব্ন হিশাম (র) বলেন, ঈল্লেয্য বে, এই লোকটি তিনশত তিরিশ বছ্র বাঁচিয়া ছিলেন।
"যুলফা'বাত, নামক বুতখ্খানািি ছিল বককর, जাগিিব ও আবাদ গ্গাত্রের উभাসनালয়। সানদাদh ছিল ইহার जবস্शান।

এই প্রস?গগই আল্লাহ্ ত'আना বালन :
 মানাত সশ্পক্ক জাবিয়া দেখিয়াছ?

অতঃপর আল্লা? তা'আলা বলেন :
 আল্লাহ্র জन্য? অর্থাৎ একদিকে তোমরা আল্লাহ্ তাঅলার জন্য সন্তান সাবস্ত কর जাবার অপরাদিকক বন্ট্নের ক্ষেত্রে আল্নাহ়কক দাও কন্যা সওান আর নিজজাের জন্য

ছোে সন্তান পছ্দ্দ কর। একটু ভাবিয়া দেখ ভে, यদি তোমরা পরক্পর বন্টন কর आব

 এবং এই বন্টনকে বে-ইনসাফী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইনে। এমতাবস্থায় কিভাবে তোমর। আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্ট্ন করিতেছ, যাহা দুই মাখলুকের মাবো কর। হইলে জুলুম ও জগ্রণব্রোগ্য বনিয়া বিবেরিত হইত?
 হাত গড়া পাথর্রে মূর্তিকে ইনাহ আথ্যা দানের প্রতিবাদে আল্নাহ ত"আলা

 নিজেদের হইতে রাখখয়া নইয়াছ। যাহার সমর্থন আল্নাহ্ তা‘ালা কোন দনীন প্রের্। করেন ग়াই :"

 পথে চলিয়াছিন্ উহাদিগের উপর সুধারণা পপাষণ করিয়া ইহারাও এই ভ্রাত্ত পাৃ; পরিচানিত হইত্তেছে। जাহা ছড়া ইহাদিপের অার কোন যুক্তি প্রসাণ নাই।





 आছ্ এই কথা বলিলেই সত্য পথথ থাকা হয় ন্য। মনুষ যত বড় जাশা দাবীই করুক
 বাঙ্তবায়ান্য জন্যা যথাবথ চেষ্যা করা চাই।

ইगাম আহসদ (র)........ आবূ হরায়রা (রা) হইঢে বর্ণনা করেন। आবূ ইরায়़রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ কোন आকক্ষা করিতে হইলে भূা্বৰ
 जारiं বला याয় ना ""





অর্থাৎ "আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমতি না দেন । यেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :

四
আল্নাহ্ তা‘আলার অনুমতি ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করিলে উহা কোন কাজে আসিবে না।

এইবার তোমরা বল, আল্লাহ্ তা‘আলার নিকটতম ফেরেশতাদের অবস্থাই যখন এইরূপ তাহা হইলে বল, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি করিয়া আশা করিতে পার যে, তোমাদিগেরই হাতে গড়া এই মূর্তিগুলি আল্মাহ্র নিকট তোমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে? অথচ সমস্ত নবীদের মাধ্যমে ইহাদের পূজা করিতে আল্লাহ্ তা‘আলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এবং সমত্ত আসমানী কিতাবে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন'?

## 

(YN)


২৭. যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে কেরেশতাদিগকে।
২৮. অথচ এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করিয়া থাকে; সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

ইবনে কাছীর ১০ম থণু—৬৭
২৯. অতএব যে আমার স্মর্ণে বিমুখ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।
৩০. উহাদ্গিগের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিদ্যুত, তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর : ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া উহাদিগকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

الَّ जर्था؟ याशारा आখিরাতে বির্ধাস রাখv না, উशারাই কেরেশত্তিদিগ্গকে নারীীবাচক নাম দিয়া থাকে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ আল্মাহ্র বিশেষ বান্দা ফেরেশতাদিগকক উহারা কন্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। অচ্ছ, উহারা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? উহাদিগের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা ইইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :


 ধারণার অনুসরণ করে। আর ধারণা ও অনুমান সত্যের স্থলার্ভিষ্ষি হইতে পারে না। অর্থৎৎ সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

সইীহ হাদীসে আছে ঝে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অনুমান ও ধারণা কয়া হইতে বিরত থাক। কারণ ধারণা নিকৃষ্টতম মিথ্যাকথন।"
 ই২য়া উহ্া ज্যাগ করিয়াহে- আপন্নি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন।


 ষাঁ্গা । উহাদিিেের জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।

ইমাম আহমদ (র).... হयরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) র্বিলিয়াছেন ঃ "আখিরাতে যাহার ঘর নাই দুনিয়া তাহার আবাসস্থল। এবং

অর্গিরাতে যাহার সম্পদ নাই দুনিয়া তাহার সম্পদ। আর দুনিয়ার জন্য সেই সঞ্চয় করে যাহার বিবেক নাই। নবী করীম（সা）আমাদিগকে এই দু’আ করিতে শিখাইয়া দিয়াছেন যে，＇হে আল্লাহ্！দুনিয়াকে আমাদিগের বড় উদ্দেশ্য বস্তু ，বানাইও না। এবং জ্ঞানের সর্বশেষ বসুু বানাইও না।
 ＂আল্মাহৃই ভালো জানেন যে，কে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত এবং সৎপথ প্রাপ্ত।＂

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলাই সম্্র জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। বান্দার স্বার্থ সম্বক্ধে তিনিই সবচাইতে ভালো জানেন। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন！তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায়পরায়ণ। কোন ক্ষ্ন্র্রই তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

##  

## 隹（TY）

## 信

## اُمَهْ

৩১．আকাশমঞ্তনী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং यাহারা সৎ কর্ম করে ঢাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

৩২．উহারাই বিরতত থাকে শুরুতর পাপ ও অশ্লীী কার্য হইতে ছোট－খাটো অপরাধ করিলনেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম，আাল্লাহ তোমাদিগের সম্পর্কে সম্যক অবগত－যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভ্ভে ভ্রাণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আয্মপ্রশংসা করিও না，তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে？



আছে তাহা আল্লাহ্রই যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরক্কার।"

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ণলী ও পৃথিবীর মালিক, তিনি কাহারো মুখাপপক্ষী নহেন। ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেককে তিনি কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেন। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল দেন আর ভালো কাজ করিলে দেন উত্তম পুরস্কার। অতঃপর মুহসিন তথা ভালো লোকদের পরিচয় দিয়া তিনি বলেন :
 যাহারা আল্নাহ্র নিষিদ্ধ বড় বড় ওুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং অপকর্ম ও অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় না। তবে যদি মানবীয় দুর্বলতার শিকার হইয়া যদি কোন সগীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হইয়া বসে তাহা আল্ধাহ্ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্পাহ্ তাআআলা বলেন ঃ


অর্থাৎ যদি তোমরা কবীরাহ গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক; তাহা ইইলে অমি তোমাদিগের ছোট ছোট ঔনাহগ্গি ক্মমা করিয়া দিব আর তোমাদিগকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাইব।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্মাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন
 আমার নিকট সবচাইতে বেশি পছন্দনীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা‘আলা বনী আদমের নামে তাহার যিনার যেই অংশ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে সে লিপ্ত হইবেই। চোখের যিনা হইন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, মুখের যিনা হইল পরনারীর সহিত কথা বলা, মনে কাম লালসার উদ্রেক হয় আর যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাयযাকের হাদীস হইঢে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ চক্ষুর যিনা হইল পরনারীর প্রতি তাকানো, ঠোঁটের যিনা হইল চুম্বন করা, হাতের যিন্া হইল ধরা এবং পায়ের যিনা হইল পরনারীর কাছে যাওয়া। সবশেশে বৌনাগ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ অবশেষ্ে যদি ব্যভিচার কার্য্ব নিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত অগ-প্রত্যছ্গ ব্যভিচারী সাব্যস্ত হয় আর যদি
 এর মধ্যে গণ্য হইবে। মাসর্রক এবং শাবী (র)-ও এইর্পপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন নুবাবাহ নামে পরিচিত আদ্দুর রহমান ইব্ন নাফি (র) বলেন, আমি হযরত
 উতরে তিনি বলিলেন : দর্শন, স্পেশ, ম্রূন ও আলিংগন। যখনই একজনের বৌনাংগ অপরজজনের ব্যৌাংগের সহিত মিলিত হইবে তখন গোসল ওয়াজিব হইবে। ইহাই যিনা বा ব্যি্চিার।

 ত‘‘লা উহা ক্ষমা কররিয়া দিবেন। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ......... মানছুর (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানছूর (র) বলেন :
 তাওবা করিয়া উহা ত্যাগ করে। কবি বলেন :
إن تـغفر اللَههم تـغفر جـمـا ...... وايُى عبد لك مـا المـا ؟

जर্থাৎ क্মাই यদি ক্ষমা কর মাওলা, সব অপরাধই কমা করিয়া দাও। তোমার কোন বান্দাই তে ওনাহ হইত্র একেবারে পবি্র নয়।

মানছুর (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। মানছুর বলেন, আল্লাহ্র
 नিপ্ঠ হইয়া অব্বশেষে সৎপথথ ফিরিয়া আসে। তিনি বলেন ঃ জাহেনী যুগের মানুষ আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবার সময় বলিত :

> إن تـنفر اللَهـم تـغفر جمـا ...... الىُ عبد لك مـا الــا ؟
 ব্যাথ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন : কোন ব্যক্তি যদি অণ্লীন কাজে নিও হওয়ার পর जওবা করিয়া উহা বর্জন করে তাহা হইলে আল্লাহ্ ত'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) মাবে মধ্যে বলিতেন :

إن تـتفر اللَهم تـفغر جما ....... وایُ عبد لك مـا المـا ؟
ইমাম তিরমিযী (র) আবূ আছ্মি নাবীন (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। অনুর্রপ বাযयার, ইব্ন আবূ হাতিম ৫ বাগবী (র) আবূ আছিম নাবীল এর হাদীস হইঢে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (ন).......... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ
 উপক্র্ম হইয়া অাওবা করিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় আর না করা। চুরি করিতে গিয়া না করিয়া ফির্রিয়া आসা এবং পুনরায় না করা। মদ পান করিতে গিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় উহা না করা।

ইব্ন জারীর (র).......... আউফ (k) হইতে বর্ণনা করেন। আউফ (র) বলেন
 (র) বলেন ঃ চूরি, ব্যडিচার ককিংা মদ পান করিবার উপক্রম হইয়া উহা হইচে ফিরিয়া


ইবৃন জারীর (ৰ)............ আবূ রাজ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ রাজা (র) बनिन হাসান (র) বনেন ঃ সাशাবায়ে কিরাম (রা) বनिত্নে ঃ هذا الرجل يميـب من الزنا
 চूরি কিংবা गদ পান করার উপক্রম হয়। কিন্ু তাওবা কর্রিয়া ফিরিয়া আলে।

ইব়ন জারীর (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবุন আব্বাস (রা)
 তাওবা করিয়া ফিंন্রিয়া আসে আল্নাহ্ ত'जলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন। ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। ইব্ন जাব্বাস (রা) বনেন,



 শিরক ছাড়া অন্যান্য অপরাধ।

भুফিয়ান সওরীী (র)..... ইবৃন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন যুবায়র (রা) বनেন, ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতেও এই ধর্নের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'আউফী (র) ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তির মাঝামাবিি অপরাধ । সালাত্র উসিনায় বেই ওনাহ कমা করিয়া দেওয়া হয়, উহাই নামাম। ইशাত শাশ্তি ভোগ করিতে হয় না। দूনিয়া হদ্দ বলিতে শান্তিকে বুঝানো হয়, यাহা

দুনিয়ার জনা আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছছন। আর আথিরাতের হদ্দ বলিত্ বুঝান্যে হয়. সেই অপরাধ্রে কারণে আল্লাহ্ ত'আলা জাহান্নাম্মর শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখখয়াছ্েন এবং যাহার শাস্তি আখিরাতেন জনা স্থপিত রাখিয়াছেন। ইকরিমা, কাতদ! ৩ यাহ্হহক (র)-ও এইর্রপ মত পোষণ কর্রিয়াছেন।

 ক্মম করিয়া দেন।

বেমন অन্য আয়াতে আল্gাহ् ত'আলা বলিয়াছেন :


 করিয়াছ, তোমরা আল্ধाহ्র র্রহমত হইতে নিরাশ ছইও না। নিচ্য় আল্লাহ্ ত'আলা সক্ন অপরাধ ক্কমা করিয়া দেন। নিচয় তিনি ক্যাশীন, দয়া|নু।
 স্যাক जবগত যখন তিনি তোমাদিিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা ইইতে।"
 आচরণ-টচ্চারণ ও সার্বিক অবস্থা সম্পক্কে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদিংোর
 পিপীলিকার ন্যায় তাহার বংশধররকে সৃষ্টি করিয়াছ্ন অতঃপর উহাদিগকে দুই ভাগ বিতऊ্ত করিয়াছেন। এক ভাপ জান্নাতের জন্য, আরেক ভাগ জাহান্নাম্মে জন্য।
 তোমার্দিগের সেই সময়ের অবহ্থা সম্পক্কে সম্যক অবগত, যখত তোমরা মায়ের
 জীবিকা, আযু, আমন, ভলো কি মন্দ উহ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মাকহুল (র) বলেন ঃ অनেক শিশ মার্যের উদরে থাকা অবস্श্য়ই নं্ট হইয়া যায়। আবার অনেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্র দুধ্ধে শিশ খাকা কানেই মর্নিয়া যায়। আবার অনেকে শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদাপ্পণ করিয়া মৃত্যুবরণ করে। অনেকে আবার ব্যেবন লাভ কর্রিয়া মরিয়া যায়। ইহার পর৫ অনেকে বৃদ্ধ হఆয়া পর্য্য বাচচিয়া থাকে। ইহার পর মৃত্যু ছড়া কোন স্তর থাকে না। অতএব বৃদ্ধ হওয়ার পরও তোমরা আল্ধাহ্র পরিচয় লাভ না করিয়া কিসের অপেক্ষেয় বসিয়া রহিহ়াহ?
 নিজেদের নেক আমলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইও না।"
 জানেন.। অতএব আশ্মপ্রশংসায় কোন লাভ নাই। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ্
我 বরং আল্নাহ্ ত‘আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পবিত্র করেন। তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

ইমাম মুসলিম (র)......... মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আতা (র) বলেন, আমি আমার এক কন্যার নাম বাররাহ্ রাখিয়াছিলাম। যয়নাব বিনতে আবূ সালামাহ (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই নাম রাখিতে নিমেধ করিয়াছ্ছেন। আমার নামও বাররাহ রাখা হইয়াছিল। তনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। তোমাদিগের মধ্ব্য কতটুকু পবিত্র আল্লাহৃই ভালো জানেন। তখন আমার অভিভাবকরা জিঞ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমরা ইহার নাম কি রাখিব? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, যয়নাব রাখ।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বাকরাহ (রা) বনেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিলে রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিনেন, "আহা! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড়টা কাটিয়া ফেলিয়াছ!" এই কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন । অতঃপর তিনি বলেন ঃ কাহারো যদি প্রশংসা করিতেই হয়,তাহা হইলে বনিও যে, অমুকের ব্যাপারে আমার ধারণা এই। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্মাহৃর উপর আমি কাউকে পবিত্র মনে করি না ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ (র) ও খালিদ আল-হিযার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... হুমাম ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করেন। হুমাম ইব্ন হারিস (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার সামনেই তাঁহার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। দেখিয়া হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) তাহার মুখের মধ্যে এই বলিয়া মাটি অরিয়া দিতে লাগিলেন যে, কাউকে কাহারো প্রশংসা করিতে দেখিলে তাহারা মুতে মাটি পুরিয়া দিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) মানছুরের সূত্রে সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৩৩. তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়।
৩8. এবং দান করে সামান্যই, এর পরে বন্ধ কর্যিয়া দেয়?
৩৫. তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানিবে?
৩৬. ঢাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে?
৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পানন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?
৩৮. উহা এই যে, কোন বহনকারীী অপরের বোঝা বহন করিবে না।
৩৯. আর এই যে মানুষ তাহাই পায়, যাহা সে করে।
80. আর এই যে তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে-
8১. অতঃপর ঢাহাকে দেওয়া হইটে পৃর্ণ প্রতিদান।

ঢাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সত্যকে গ্রহণ করে নাই ও সালাত আদায় করে নাই- বরং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ ফিরাইয়া

 সামান্য দান করিয়া পরে বন্ধ করিয়া দেয়।"

ইくনে কাছীর ১০ম খগ઼—৬৮

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে, মুখ ফিরাইয়া লয় এবং কালেভদ্রে আল্লাহ্র দুই একটি আনুগত্য করিয়া আবার কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমা ও কাতাদা (র)সহ অনেকে এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রসংগে ইকরিমা ও সাঈদ (র) বলেন : যেমন কতিপয় লোক একটি কূপ খনন করিতে করিতে হঠাৎ করিয়া মধ্যিখানে একটি শক্ত পাথরে বাধা প্রাপ্ত
 আমরা কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। আয়াতে উল্লিথিত ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রপপ।
 করিয়া দিল তাহার নিকট কি গায়েবের ইলম আছে যাহা সে জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহৃর পথে দান করিলে তাহার সম্পদ কমিয়া যাইবে বা শেষ হইয়া যাইবে? আসলে কারণ ইহ নয়- বরং কৃপণতা, সম্পদের লোভ, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার কারণেই সে দান-সদকা ও সৎকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

এই প্রসংগে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলাল! আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে থাক আর আরশের অধিপতি তোমাকে গরীব বানাইয়া দিবেন, এই ভয় করিও না!" আল্লাহ্
 "আল্লাহ্র পথে তুমি যাহা ব্যয় কর আল্লাহ্ তাআললা তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। তিনি উত্তম রিযি্ক্দাতা।"
"जाহाক কি অবগত করা হয় নাই, যাহা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে, পুরোপুরি পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?"
 বলেন : তাহাকে যে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি অক্ষরে অক্ষরে উহার সবই মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তিনি তাবলীগের দায়িত্ যথাযথভাবে পালন করিয়াছ্নে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র যাবতীয় নির্দেশ তিনি পুঙ্খানুপুফ্খরৃপে পালন করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যথাযথভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়াছেন এবং মানুভ্রে কাছে তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-এর নিকট এই ব্যাথ্যাটিই পছন্দনীয়।

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলা হইয়াছে :


जর্থাৎ আল্ধাহ্ ত'আলা इযরত ইবরাহীম (আ)-কে কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীীক্মা র্করয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্পাহ্র সমत্ত নির্দেশ পুরোপুরি পালন করিয়াছেন। যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিয়াছেন এবং রিসালাতের দায়িত্৭ যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

এই থ্রসংগে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


অর্থাৎ অতঃপর আমি আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করিলানম যে, আপনি একনিষ্ঠতারে মিল্লাতে ইবরাইীমের অনুসরণ করুন। তিনি কিজু মুশরিক ছিলেন না।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)....... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা
 আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর্র ওফাদারী কি ছিল তুমি জান কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : "প্রতিদিন দিবসের ఆরু ভাগে তিনি চার রাকাআাত সালাত আদায় করিতেন। ইহাই ছিন তাঁহার ওফাদারী।"

ইমাম তিরমিযী (র).......... আবূ যর ও আবুদারদা (রা) হইইতে বর্ণনা করেন। আবূ यর ও আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ রাসূলুন্নাহ্ (সা) ইররাদ করেন শে, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! দিবলের ওরুতাগ আমার জন্য তুমি চার রাকাত সানাত আদায় কর, দিবসের শেষাং্ পর্যন্ত আমি তোমার যিম্মা নিয়া निय।"

ইবุন आবূ হাত্মি (র)......... মূ‘অা ইব্ন আনাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। মু'আय ইব্ন আনাস (রা) বলেন, রাসালূন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্gাহ্ তাআালা তাঁহার খनीল হযরত ইবরাহীম (आ) সম্পককে দिব কি? তবে শোন, হयরত ইবরাशীম (অ) প্রতিদিন সকালে ও فَسُبْ خَ ইবরাহীম (আ)-এর কিতবে কি ছিন? এই প্রসংগে আল্লাহ্ ত'আলা বলিত্তেছেন :
 অর্থাৎ- মূসা ও ইবরাইীম (আ)-এর কিতবে প্রথমত এই কথা উল্লেখ ছিল বে, বে

কেহ কুফ্র কিংবা অন্য কোন ঞুনাহে নিণ্ত হইয়া নিজের উপর অত্যাচার করে তার প্রায়প্চিত্ত সে নিজেই ভোগ করিতে হইবে। একজনের পাপপর বোঝা আরেকজন বহন করিবে না।

 আহ্বান করে ঢো কেইই তাহার ব্বোা বহন করিবে না। যদিও হয় সে নিকটত্ম आण्योग़।
 হযরত মূসা, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাদয়ে ইহাও ছিল বে, মানুষ ওצ্ধু উহাই লাভ করিবে যাহা সে উপার্জন করে। অা্থাৎ একজনের পাপের বোবা বেমন অপরজনে বহন করিবে না, তেমনি একজনের নেক কর্মের সুফন্ত অন্যরা লাভ করিতে পারিবে না। একজনের নেক কর্ম আরেকজনের উপকারে আসিবে না।

এই আয়াতের তিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র) ও ঢাঁহার অনুসারীগণ বলিয়াহৃন : মৃত ব্যক্তি কুরজান খানীর সাওয়াব পায় না। কারণ ইহা মৃত ব্যক্তির আমল বা উপার্জন কোনটিই নহে। আর এই কারণণই রাসুলুল্মাহ (সা) সরাসরি বা ইশারা ইংগিতে কেন প্রকারেই উশ্থতকে এই কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন নাই। সাহাবায়ে কিরামও কুর্নানখানী করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা যদি মহৎ কাজই হইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কিরাম এই ব্যাপারে আমাদের চাইতে অখ্রগামী থাকিতেন। তাহারা ইহাতে মোটেই র্রুটি করিতেন না। উল্লেখ্য বে, নেক ও সওয়াবের কাজ কুর্ান ও হাদীসের সুশ্ষষ্ট বাণী দ্যাই প্রমাণিত হইচে হয়। যুক্তি দ্ঘারা কোন কর্ম নেক বা সওয়াবের কাজ প্রমাণিত হয় না। তবে দোয়া ও দান-সদকার সওয়াব সর্বসপ্মতিক্রুম মৃত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। ইহতে কাহারো কোন দ্মিসত নাই। মহানবী (সা)-এর হাদীস্সে সুশ্পষ্টরেপে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র) হयরত আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বनিয়াছেন, মৃত্যুর পর মানুষ্ের সকন আমনই বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পাইতে থাকে। ১. নেককার সন্তান যে তাহার জন্য দু'আ করে ২. সদকায়ে জারিয়া ও ৩. এমন ইলম যাহা ছ্মারা মানুম উপকৃত হয়।

এই তিনটি সওয়াব ও মূনত মৃত ব্যক্কিরই আমলের ফল। বেমন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ নিজ হাতের উপার্জন মানুষ্রে উত্তম খাদ্য। আর সন্তান মানুষের নিজ হতেরে উপার্জনেরই অত্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, সদকায়ে জারিয়া বেমন ওয়াকফ ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির আমলেরই প্রক্রিয়া।

 করে আর পচাত্ রাখিয়া যায় উহা লিখিয়া রাখি।"

আর মৃত ব্যক্তি জীবদশশায় বে ইলম বিস্তার করিয়াছেন মৃত্যুর পর যাহার অনুসরণ করিয়া মানুষ হিদায়াত করে উহাও মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম ও আমলেরই পর্যায়ডুক্ত। অতএব আলোচ্য আয়াতের সহিত এই হাদীসের কোন বিরোধ নাই।

जन্য এক হাদীলে নবী করীম (সা) বলিয়াছছন : "কেহ यদি লোকদিগকে সৎ পথের দিকে আহান করে তাহা হইলে তাহার আহানে যত লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইরে, উহার পূর্ণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে। তবে ইহাতে অন্যদের সওয়াব হ্রাস করা হইবে না।"
 কিয়ামতের দিন মানুব্রের সমন্ত আমল ও কর্ম যাচাই-বাছাই করিয়া দেখা হইবে।
. যেমন অন্য এক আয়াতে বনা হইয়াছে :

"বল, তোমরা আমল করিতে থাক, অচিবেই আল্লাহ্ ত'আলা তোমাদিগের কার্যকলাপ দেখিবেন এবং তাঁহার রাসৃল ও ష্মমিনগণ। জার তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে जদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগ্কে জানাইয়া দিবেন।" অর্থা তোমাদিগকে তোমাদিগের ভালো-মন্দ আমলের পৃর্ণ প্রতিদান দিবেন।
 অতঃপর তাহাকে তাহার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

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

○
夭と义
（01）


هُ（0q）

৪২．আর এই বে，সমষ্ঠ কিছ্নর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট， 8৩．আর এই বে，তিনিই হাসান，তিনিই কাঁদান， 88．আার এই बে，তিनिই বাঁচান，তিনিই মার্রেন， 8৫．जার এই বে，তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল－পুরুষ্য ও নারী；
8৬．उख্রবিন্দু হইতে যখন উহা শ্থলিত হয়，
8৭．আার এই বে，পুনরুথান ঘটাইবার দায়িিত্ াঁাহারই，
8৮．जার এই বে，তিনিই অভাবমুক্ত কর্রেন এবং সপ্পদ দান কর্রে।
8৯．जার এই বে，তিনিই শি‘র্যা নক্ষর্রের মালিক।
৫০．আর এই বে，তিনিই আদ সম্প্রদায়কে ধ্পংস করিয়াছিলেন।
৫১．এবং ছামূদ সশ্প্রদায়কেও－কাহাকেও তিনি বাকী রাৰ্েন নাই।
৫२．আর ইহাদ্গিগের পৃর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও；উহারা ছিন অতিশয় জানিম ও অবাধ্য।

## ৫৩. উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উন্টাইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

৫8. উহাকে আচ্ছন্ন করিল করিল কী সর্বপ্রাসী শাস্তি!
৫৫. তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সশ্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবে?

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা‘লা বলিতেছেন বে, এর্কদিন না একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন না করিয়া কাহারো উপায় নাই। কিয়ামতের দিন সকলেই আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র)....... আমর ইব্ন মাইমূন আওদী (র্) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্ন মাইমূন (র) বলেন ঃ হযরত মু"আয ইব্ন জাবাল (রা) একদিন বনূ আওদ গোত্রের উদ্দেশে খুত্বা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, তুন হে বনূ আওদ! অমি আল্নাহ্র রাসূল (সা)-এর দূতক্রপে তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি। মনে রাখিও, তোমরা প্রত্যেকেই একদিন আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে আবার কেহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইমাম বাগাবী (র) আবূ জাফর রাयী (র)-এর রেওয়ায়াত হইতে আবূ কুরাইব (র)
 বলিলয়াছছন, "আল্লাহ্র যাত বা সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়।"

যেমন অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর- স্রষ্ঠা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কারণ, স্রষ্ঠা সম্পর্কে চিন্তা করিয়! তোমরা কোন কুল-কিনারা পাইবে না।"

অन্য একটি সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, অনেকের নিকট শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক সময় বলিয়া ফেলে যে, বলতো তোমার আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যদি কাহারো মনে এই ধরনের কুমন্তণণা জাগে তবে সে যেন আটযুবিল্লাহ বলিয়া আল্নাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান ইইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই ধরনের খেয়াল মন হইতে দূর করিয়া দেয়।"

সুনান ब্রন্থসমূহে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা ইইয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র মাখলুক সম্পর্কে চিন্তা কর- আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। আন, আল্লাহ্ তাআলা এমন একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার কানের লতি ও কাঁধের মাঝে তিনশত বছরের দূরত্q।"
 এবং ইহার কারণসমূহ আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ই মানুষকে হাসান ও কাদদান।
 তিনিই বাচাইয়া রাখেন এবং তিনিই মৃত্য দান করেন। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্নাহ্ ত'অানা বলেন :
 কর্রিয়াহেন।

 আল্লাহ্ ত অালা বনেন :


जঅ্থাৎ মানুষ কি মনে করে বে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি শ্যলিত ওক্রববিদ্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্নাহ্ তাহাকে আকৃতি দান কর্রেন ও সুঠাম করেন। তারপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন যুগল— নর ও নারী । তবুও কি সেই স্রষ্া মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?
 প্রথমবার বেই আল্নাহ্ জমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় জীবিত করিতে সশ্পূর্ণ সক্ষম।
 जর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আनা তাঁহার বান্দার অতাব দূর করিয়া সম্পদশানী করেন যাহা তাহাদিগের নিকট পুঁজি হিসাবে সঞ্চিত থাকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আবৃ সানিহ ও ইব্ন জারীর (ন) প্রমুখ মুফাসৃসিরগণ অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত বে, اغنی। অর্থ সশ্পদশানী করিয়াছেন অার দাস-দাসী দান কর্রিয়াছেন। কাতাদা (র)-ও এইজ্পপ মত পোষণ করিয়াছছন।
 হইয়াছেন। মুজাহিদ (র)-ও এইন্রপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।
 করিয়া অন্যদিগকে তাহার মুযাপেক্মী বানাইয়াছেন।

কাহার্রা মতে এই আয়াতের অর্থ হইল ঃ আল্লাহ্ জ|আলা যাহাকে ইচ্ছা ধনী বানান এবং যাহাকে ইচ্ছা গরীব বানান। তবে শে়্ষর দুইটি অর্থ শক্দের সাথে অসংর্গতিপূণ্ণ বলিয়া অনুমিত হয়:
 মুজাহিদ. কাতাদা (র) পমুখ মুফার্সাসর বলেন : শশ'রা সেই উজ্জূ নক্ষঢ্রের নাম
 র্করিত।
 आদ জাजিকে ধ্পং করিয়াছেন। উহাদিগকে আদ ইবৃন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ বলা


অর্থাৎ ভুমি কি দেখ নাই, তেমমার প্রিিপালক কি কর্রিয়াছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যাহারা অধিকারী ছিন সুউচ্চ গ্রাসাদ্রর? যাহার সমতুলা ক্কান দেশে নির্মিত হয় নাই।

 উহাদিণক্ক নিপাত কর্রিয়া দেন।





 উन্টাইয়া নিক্ক্কে কর্রিয়াছ্লেন।







 জন্য এই বর্যণ ছিন অকন্যা|ণকর ;

কাजাদা (র) বলেন ঃ হয়ত লূত (আা)-এর বস্তিসমূমের লোক সংখ্যা ছিন চার লাখ। আयাব আসার পর গোটা আবাস ভূমিই অপ্নি গকক ও তেলে পরিণত হইয়া দাউ
 করিয়াছেন ।

位 ब্যই নিয়ামত দান কর্ণিয়াছ্নে, উহার কোনটার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর্রেরে? কাভাদ। (র) এইহ্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

 করিয়াছেন।


Qu. बতীত্ত্ন সতর্ককারীীদিগের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককার্রী।
Q৭. किয়़ामज आসজ,

৫৯. जোময়া বি এই কথায় বিস্ময়বোপ্ব করিত্তছ?
৬০. এবং হাসি-ঠोট্টা কর্তিত্ছ! ক্রন্দন কর্রিতেছ না?

## ৬. তোমরা তো উদাসীন।

৬২. অতএব আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁহার ইবাদত কর।
 নবীদhর ন্যায় একস্জন সতত্ককারী নব্বী। উহাদিগের ন্যায় আল্লাহ্ ত'অালা এই মুহাম্পদ (সা)-কেও পথহারা মানব জাত্কে সত্ত্ক করিবার জন্য নবীরূপপ প্রেরণ কর্রায়াছেন।

 অমিই নত়ন রাসৃল নহি, নবুওত্র ধ!রা আমার হইতত ওরু হয়নি বহং आমার পূর্বেও অcেক নবী-রাসূল आগমন করিয়া|্ছিলেন।

 আল্লাহ্ ছাড়া কাহার্রো জানা নাই।


 " कরিजেরি|

 অবস্থার ছিন हিক লেই অবস্থায় ছুটিয়া आসিয়া নিজ সশ্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়া বাল বে, দেখ আযাব আসিতে। এক্ষুণি অশ্থরক্নার ব্যবস্থ কর। তদ্র্রপ আমিও ত্তামািণাক্ক আস্নন বিপদ সশ্র্কে সতর্ক করিত্তেি।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত সাহ্ল ইব্ন সা‘দ (রা) হইহতে বর্ণনা করেন বে.


 आসিল। এথन सদিও একজনের হাতে একটি মাত্র লাকড়ী ছিল কিন্তু একভ্রিত করার





দুইটি হোড়ার ন্যায় ：অতঃপর তিনি বলেন ：আমিও কিয়ামতের দৃষ্টাত হইন বে，এক

 নয়，ধিপদ একেবারেই आসন্ন। তथन সে পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় হেনাইয়া নিজ সब্ড্রদায়কক জানাইয়া দেয় বে，তোমরা সত্ক হইয়া যা৫，শক্রববাহিনী অমাদিগের মাথার কাছছই आসিয়া গিয়াছছ। অতঃপর রাসূনুল্লাহ্（সা）বনেন，आমি এমনই একজন সতর্ককারী ব্যক্তি। এই হাদীসের সমর্থনে আরো অন্নকখুনি সহীহ্ হাদীস भांजয়া যায়।

जতঃপর আল্লাহ্ ত＂‘ালা ব্যে মুশরিকগণ কুরআন শ্রবণ কর্রিয়া উহা হইতে মুথ


位




 বাল্দাগণ कুরুআন শ্রবণ কর্রিয়া ক্রু্দন করিতে করিতে সিজদায় নুটাইয়া পড়ে এবং তাাদিগের বিনয় বাড়িয়া যায়।
 সামাদুন ইয়ামানী শদ্র। ইহার जর্থ হইন গান বাদ্য। আয়াত্র অর্থ তোমরা তো গান－বাদ্যে লিন্ত। ইকরিমা（ন）－ও এইহ্রপ মত পোযণ কর্তিয়াছ্ন।
 जর্থাৎ－fিমুখ। ম্রজাহিদ ও ইকরিমা（র）এইর্পপ মত ব্যক্ত কর্রিয়াছেন। হাসান（র）
 वर्वनाता



个安：：
 তাওইীদের উপর পূর্ণ আস্থা অর্জন করিয়া একনিষ্ঠভারে তাহার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর!

ইমাম বুখারী (র)....... হযরত ইব্ন আব্বান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : সূরা बাজ্মের সিজদার আয়াত পাঠ করিয়া রাসূলূল্জাহৃ (সা) সিজদা কর্রন। তাহার সহিত উপস্থিত সকল মুসলমান, মুশরিক এবং জ্বিনরাও সিজদা করে।

ইমম আহমদ (র) .... মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদা'আ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রন। মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওয়াদা'আ বলেন, 'রাসূলুল্মাহ্ (সা) একদিন মক্কায় সূরা নাজ্ম পাঠ করিয়া সিজদায় লুটাইয়া পড়েন। দেথিয়া উপস্থিত সকলেই 心াহার সহিত সিজদা করে। কিন্তু আমি মাথা উঁদू করিয়া সিজদা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলাম।' উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ্রিন না। ইসলাম গ্রহণের পর যখনই যাহাকে এই সৃরাটি পাঠ করিতে অনিত সিজদা করিত।

ইমান নাসায়ী (র) স্বীয় সুনান গ্রন্থের সালাত অধ্যাত়য় আব্দুন মালিকক ইব্ন অব্কুল হামিদ ও আহমদ ইব্ন হাম্বল-এর সৃত্রে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

# मूदी काभाज <br> ৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী 

$$
\begin{aligned}
& \text { দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে }
\end{aligned}
$$

আবূ ওয়াকিদ (র।)-এর হাদীযে বণণণত হইয়াছহ যে, রাসূলুন্নাহ্ (সা) ঈদুল আয়হা এবং ঈদুল ফিত্রের সালাতে সূরা ক্কাফ ও কামার পাঠ করিতেন। এবং বড় বড় মাহফিরল্লও তিনি এই সূরা দুইটি পাঠ করিতেন। কারণ এই দুইটি সূরায় পরকালের সুখ-দুঃখ, জগত সৃষ্টির সৃচনা, মৃত্যুর পর পুনরুথ্থান এবং তাওহীদ ও রিসালাত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

১. কিয়ামত আসন্ম, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।
২. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ‘ইহাতো চিরাচরিত যাদু।’
৩. উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ্গ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে আর প্রত্যেক ব্যাপারই নক্সে প্ৗীছিবে।
8. উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।
৫. ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই্ সতর্কবালী উহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই।

তাফসীর : এইখানে আল্মাহ্ তা’আলা কিয়ামত নিকটঁবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সংবাদ দিততছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন্
 ভ্র্রাধ্ধিত করিরত চাহিও না।"

 মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে !" এই ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হইইয়াছছ। যেমন :

আবু বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা ক্ররন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) একদিন সাহাবাগণের উদ্দেফ্যে ভাষণ দিতেছিলেন। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুবি ডুবি अবস্থা। তখন তিনি বলিলেন, "যেই আল্নাহ্র হাতে আমার জীবন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি; আজিকার এই দিবসের বিগত অংশ্রের তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে, দুনিয়ার বিগত অংশের তুলনায় ঠিক ততটুকু বাকী আছে।" (বর্ণনাকারী বলেন) তখন সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার মাত্র সামান্য সময় বাকী আছে।

ইমাম ইব্ন হাব্বান (র) আলোচ্য হাদী৮সর রাবীদের মধ্যে খালফ ইব্ন মূসা (র)-কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়া বলেন যে, নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাঝে মধ্যে ভুল করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরতত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমরা একদিন আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার ক্ষণকাল পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারর বসিয়া ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, आজিকার এই দিবসের বিগত অংণের ঢুলনায় যতটুকু বাকী আছে, পূববর্তী লোকদিগের তুলনায় পরবর্তীগণের আযু মাত্র ততটুকু অবশিষ্ট আছে।"

ইমম আহমদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা‘দ (রা) रইতে বর্ণনা কর্নে। সাহ্ল ইব্ন সা‘দ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে 心নিয়াছি, "আমি ও কিয়ামত এইভাবে প্রেরিত হইয়াছি।" বলিয়া তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা অর্গুলি দ্বারা ইশারা করিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবূ হাসেম সালামাহ ইব্ন দীনার (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি ঊল্লেখ করিয়াছছেন

ইমাম আহমদ (র) ...... ওয়াহাব সাওয়ারী (রা) হইত্তে বর্ণনা করেন। ওয়াহাব (রা) বলেন, রানূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন "এই দুই অগুলির মধ্যে যতটুকু ব্যবধান,
 হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।" এই হাদ্দীসট বর্ণলা কর্রিয়া आমাশ (র) শাহাদাভ ও মধ্যম। অभ্গুলি এক্্রিত করিয়া ল্খ্খইয়াছেন।





 দूই পাক্য়র উপ্র মানুযের হাশत ইইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... খালিদ ইবৃন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্ন উমায়র (র) ব্লেন : উতবাহ ইব্ন গাযওয়ান (রা) একদিন ঢাহার খুত্বায়
 আমাদিগক্কে বলিলেন, "হাম্দ ও ছানার পর বলেন : তোমরা জানিয়া রাখ যে, দूনিয়ার
 করিত্ছে। आহার্র পর বরতনের কিনারায় যটটুকু খাদ্য অবশিষ্ট थাকে। বিগত
 জণতে থ্রতাবর্তন করিতি ইইবে যাহার কথনো শেষ হইবে না।



 দ্রারা পরিপূর্ণ করা হইবে। ইহাত তোমদের অবাক হওয়ার কিছু নাই। অপরদদিকে
 উशাও একদিন মননুব দ্বারা পরিপুপ্ণ হইয়া যাইবে।" שধুসাত্র ইমম মুসনিম (র) এই হাদীর্সটি বর্ণনা করিয়াছেন

आবূ জাফ্র ইব্ন জারীর (র) ......আাদুর রহামান নুলামী (র) ইইতে বর্ণনা করেন। অবূ অদ্দুর রহহমান সুলামী (র) বলেন, একদিন আমি আমার আব্পার সহিছ মাদায়েন যাই। লোকালয় হইতে তিন মাইন দূর্রে আমরা অবস্থান নেই। জুমার দিন आমার আব্বা ও আমি জুমার সাनাত আদাল্যের জন্য মসজ্রিদে যাই। হবরত হুযায়ফন (রা) সালাতের পৃর্র্রে খুত্বা প্রদান করেন। তাহাত তিনি বনেন, খনিয়া রাখ, আল্gাহ़

 হইয়া গিয়াছে，আজিকার দিন ওখ্ধু প্রস্তুতির দিন ：आপামীকান তো প্রত্ব্যোগিতার
 প্রতিযোগিত্ত হইবে？উত্তরে আব্পা বলিলেন，বৎস তুমি তো কিছুই বুঝ না। এই র্রত্ব্যোগিতা ইইন，आমলের প্রত্ব্যোগিতা । অতঃপর পরবর্তী জুমায়ও আমরা সালাত आদায় কররবার জন্য মর্সজিদে যাই। সেইদিন হযরত হুযায়ফা（রা）খুতবায় বনিলেন， দূনিয়ার আযু শেয হওয়ার ঘন্টা বাজ্জিয়া উঠিয়াছে，আজ প্রষ্ুুতি গ্রহণ করিবার দিন এবং আগামীকান প্রতিয়োগিতার দিন। তোমরা धনিয়া রাথ，একদন মানুব্েে পরিিণাম হইল জাহান়্াম আর আরেক দল প্রত্রিযোগিতার মাষ্যমে জান্নাতু চলিয়া যাইবে।

## 

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি রাসূনুল্মাহ（সা）－এর আমলে ঘটিয়াছিন। এই ব্যাপারে বিe্দ সনদ̆ বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিওঁদ্ধ হাদীসে হযরত ইব্ন মাসউদ（রা）হইতে বর্ণিত আছছ বে，তিনি বলেন，কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে পাচাচট আলামত সংघটিত হইয়া গিয়াহে।

১．గूম विজয়
२．«ौंয়া
ง．नियाम
8．বাত্ণশাহ ও
৫．চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অত্যাপ্চর্য একটি মু‘জিযা।

## চन্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ（র）．．．．．হयরত আনাস ইব্ন মালিক（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইবุন মালিক（রা）বলেন ঃ মद্কাবাসীগণ এক্দা রাসূল্মুল্াহ্（সা）－এর নিকট একদিন निদর্শন দেখাইবার আবেদন জানায়। তখন রাসূনুল্gাহ्（সা）－এর হাতের ইশারায় মক্কায় দুইবার চন্দ্র বিদীণপ হয়। অতঃপ্র হযরত আনাস（রা）
 ．．．．আবদুর রায়याক（র）হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুথারী（র）．．．．．আনাস ইব্ন মালিক（রা）হইতে বর্ণনা কর্রে। হযরত आনাস（রা）বলেন，মক্াবাসীগণ একদিন তাহাদিগকে একটি নিদর্শন দেখাইবার জন্য রাসানুলুাহ্（সা）－এর নিকট আব্দেন করে। তখন রাসূলুল্মাহ（সা）আকাশের চন্দ্রকে দুই টুকা কর্যিয়া দেখাইয়াছেন ইহাতে চন্দ্রের অক খ৩ হেরা পর্বতের একদিকে，অপর অও आর্রেক দিকে চলিয়া গিয়াছিন। উপস্থিত সকনেই উহা দেখিতে পাইয়াছিন।


ইমাম রুথারী ও মুসনিম (র) ...... কাতাদা (র) হইতে এই হাদীীস্ট বর্ণনা করিয়াছ্ছে । অপরদি<ে ইমাম মুর্সলম (ন) ...... অবূ দাটদ তয়ালিসী, ও ইয়াহইয়া কাত্রান (র) প্রমুথ্ের হাদীস হইতে এই হাদীসটি কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহসদ (র) ..... জুবাইর ইবৃন মুতদম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর
 দ্রির্খষ্তিত হইয়া উহার এক খট এক পাহাড়ে আর্রে খএ অন্য এক পাহাড়ের উপর দৃশ্য হইয়াছিন। ইश দেথিয়া মুশiিিকরা বনিতে नাগিল বে, মুহাশ্মদ আমাদিগক্কে যাদু কত্রিয়াছ। কিন্তু বিবেক সশ্পন্ন ব্যাক্তিরা বলিল, ইহা কিছুতেই যাদু নয়। কারণ একত্রে সকল মানুয<ক যাদু করা ঢো সষ্যব নয়।

এই নূত্রে ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছ্ন। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় দালাইল গ্বন্থু মুহাম্মদ ইব্ন काছীর সূত্রে এই হাদীর্সটি বর্ণনা করেন।
 হইঢে ৫ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

ইমাম রুখারী (র) ..... आবুল্নাंহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অদ্রুল্øাহ ইব্ন যাসউদ (রা) বলেন, নবী ক্রীম (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্वিখতিত হইয়াছিল। জাফর ইব্ন রবীয়াও ইরাকের সূত্র বকর ইব্ন নাসর (র)-এর হাদীস হইতেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).... অাদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদুল্মাহ্

 आ৩ফী (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে এই ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।
 ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসাল (সা)-এর যুগে একবার চদ্দ্র গ্রহণ হইয়াছিন। তখন মুশরিকরা এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল বে, চc্দ্রের উপর যাদ করা হইয়াছে। তখন


शरिিজ आবূ বকর বায়হাকী (র) ...... आদ্দুन्नाহ् ইব্ন উমর (রা) इইতে বর্ণনা

 হইয়া এক খও পাহাড়ের সামরেন এবং অপর খও পাহাড়ের পিছনে চলিয়া যায়। তথন রাসূনুन्नाহ (সা) বनिয়াছিলেন ইযাম মুসলিম ও তিরমমিী (র) বিভিন্ন সূख্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। ইমাম (র) তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীছ্।

ইমম আহমদ (র) ..... আব্দুল্নাহ ইবনে মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

 "তোমরা সাক্ষী थাক।" সুফিয়ান ইব্ন উয়াইন! (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম বুथারী এবং মুসলিম (র)-ও এই হদীসটি বর্ণলা করিয়াজ্ছে। আবার আমাশ (র)-এর হাদ্ীী হইতে তাঁহারা (বুখাীী-মুসলিম) এই হাদীর্সটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীী (র) ..... অক্দুল্নাহ্ ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রন। आদ্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূনুল্লাহ (সা)-এর সাথ্থ মিनায় উপস্থিত ছ্রিনাম। তখন চন্দ্র দ্বিখিিত হইয়া এক খヨ পাহাড়র পিছনে অড়াল ইইয়া
 ‘তামরা সাক্কী থাক।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অদুন্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় একবার চন্দ্র
 স্বীকৃতি না দিয়া বলিল, ইश আবৃ কাবশার বেটার (সুহাম্মদ (সা)-এর) যাদু! কিন্তু উহাদিণের মধ্যে যাহারা বিবেকসশ্পন্ন নোক ছিল, जাহারা বলিল ঃ এই কथা না হয় মানিनाম বে, মুহাম্ আমাদের উপর যাদু করিয়াছে। किন্ুু একত্রে প্রত্ত অঞ্চলের সকনের ঊপর যাদু করা তো মুহাম্দের পক্ষে সब্টব হইতে পার্র না। পরীক্ষা স্বরূপ বহিরাপত লোর্কদিগক জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি বে, তাহারাও চন্দ্র দ্রির্খিত হইতে দেখিয়াঢে কি-না। বষ্ভুত জিজ্ঞাসা করা ইইনে বাহিন ইইতে আগ্ত লোকেরা বলিল বে, হ্যা, আমরাও চন্দ্র দ্র্ধ্ধভিত হইতে দেখিয়াছি।

ইगাম বায়হাকী (র) ..... आব্দুन्नाহ् ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आদ্দুন্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মক্যায় একবার চন্দ্র ফাটিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছিন। উश্গ দেখিয়া মক্কাবাসী কাফ্ন কুরাইশরা বনিল, ইহা তো যাদু! আব্ কাবশার বেটl তোমাদিগের উপর যাদ করিয়াছু। ঘট্যার সময় যাহারা মক্ষার বাহিরে ছ্নি, দেখ উহারা কি সংবাদ নইয়া आসে। यদি উহারাও দেখিয়া থাকে তাহা হইনে
 বলেন ঃ অতঃপর চতুর্দিক ইইতে লোকজন ফিবির়া অাসান পর জিজ্ঞাসা করা ইইলে তাহারা বনিল বে, হ্যা, আমরাও চন্দ্র দ্দিখ૯িত হইতে দেথিয়াছি। ইবุন জার্রীর (র) সুभীরা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... মুহহম্মদ ইব্ন সীীীন (র) इইতে বর্ণনা করেন। মুহাশ্মদ ইব্ন সীরীন বলেন : আমি ঞনিয়াছি ব্যে, হযরতত আব্দুন্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিতেন ঃ নিশ্যাই চন্দ্র দ্ধখधিভ হইইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইব্ণ জারীর (র) ..... আক্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেনঃ "খঞ্ডিত চন্দ্রের ফাঁক দিয়া আমি পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছি।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ আব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রন। আা্দুল্লাহ ইব্ন মানিউদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লুাহ্ (সা)-এর আমলে চन্দ্র দ্বিখখ্ডিত হইয়াছিল। এমনকি আমি খঙ্ডিত চন্দ্রের দুই টুকরার ফাঁক দিয়া পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

লাইছ (র) মুজ্জাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর यমানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিলেন : "আবূ বকর! তুমি নাক্ষী থাক।" কিন্তু মুররিকরা এই গুরুত্পপূর মু‘জিযাটিকে অস্বীকার করিয়া বলিল, 'মুহাম্মদ যাদু দ্বারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াহে।'
 ফিরাইয়া লয় এবং বলে ইহাতো চিরাচরিত যাদু ।"

অর্থাৎ সত্যদ্রোহী কাফির ও মুশরিকরা যদি কোন নিদর্শন প্রমাণ দেথিতে পায় তাহা হইলে উহারা উহা স্বীকার না করিয়া বরং উহা ইইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং অঞ্ঞতাবশত উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়। আর বত়ল যে, ‘আমরা যেই প্রমাণ বা নিদর্শন দেখিলাম, উহা নিরেট যাদু। উহা দ্বারা আমাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।’
 ডিত্তিহীন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।
 অনুসরণ কূরে।"

অর্থাৎ সज্য আগমন করার পর মুশরিকরা উহা প্রত্যাখ্যান করে এবং অজ্ঞতা ज নির্বুদ্ধিতাবশত তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবন পরিচানিতত


কাত্তাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, ভালোর ফল ভালো লোক ভোগ করিবে এবং মন্দের ফল মন্দ লোক ভোগ করিবে ।

ইব্ন জুরাইজ (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল; প্রতিটি বিষয়ই তাহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতের অর্থ ইইল, কিয়ামতের দিন সব কিছুই সংঘটিত হইবে।
 যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।"

অর্থাং পূর্ব যুগের বে সব জাত্তি রাসূনদিগকে অস্বীকার করিয়াছিন, মুশরিক্কিগরেক
 ইইয়াছিন; উহার সধ্বাদ দেওয়া ইইয়াছে।
 মুশরিকদদর জনা উ ঈদেশ ও সাবধান-বাণী।
, পথভ্টৃ কর্রেন। ইহাত্ত বিরাট হিকমত নিহিত আছে।
 রাখিয়াছেন এবং যাহাদ্দর অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছছন, কোন সতর্কবাণীই তাহাদের
 তাহাকক ককহ रিদায়াত দান করিতে পারেন না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ ত'আলা বলিয়াহ্নেঃ

 সকলকেই হিদায়াত দান করিতে পারিতেন।



৬. অতএব पুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর্নিয়া চল। व্यদিন আহ্মানকারী আহ্মান করিবে এক ভয়াবহ পর্ণিাম্মে দিকে।
१. অপমানে অবনমিত নেত্রে লেইদিন উহায়া কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিভ্ঠ পশ্গপালের ন্যায়।
৮. উহারা আহানানকারীীর দিকে ছুটিয়া জসিিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া । কাষিক্ররা বनিবে, ‘কঠিন এইদিন।’
 ঞ্রপেক্ষা করিয়া চলুন (এবং অপ্পেক্না করুন সেইদিনের) যেইদিন আহবানকারী আহবান কর্করেে এক ভয়াবহ পরিণামের দিিকক।"

অর্থ! এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিত্ডেন, হে নবী! আপনার মু‘জ্জিযা ও বিভিন্ন निদর্শন স্বচক্ষে দেথিয়াও गাহারা মুখ, ফিরাইয়া লয় আর এইত্তিকে যাদু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আপনি উছাদিগকে উপেক্ষ করিয়া চলুন এবং এসন এক দিনের অপ্পক্মায় থাকুন যেইদিন অহবান্কারী ফেরেশত। উহ্হাদিগকে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করিরে। অল্লো্য আয়ারত ভয়াবহ পরিণাম বলিতে হিসাব-নিকাশের ত্গান এবং কিয়ামত দিবসের বিভিন্ন বিপদাপদ এ ভয়-ভীতিকক বুঝানো হইয়াছে।

অর্থাং যেদিন কাষির্র্দিগকে ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করা হইবে, जেইদিন উহারা অপমানে অবন্নিিত নের্র্র আকাশ প্রাচ্তে ইত্তন্তত বিক্ষিক্ত পছপালের ন্যায় দ্রুত কবর হইতত নাহির হইয়া আহবান্কারীর আহবানে সাড়া দিঁব : অবং रिসাব-নিকাশ প্রদানের জন্য আসামীর কাঠণড়ায় দণ্জয়মান্ হইবে। আহবানকারীর আহবান অমান্যও করিরেবে নi ! আহবানে সাড়া দিতে বিলন্বও করিবে না !

位 আমার্দি,েের জন্য বড়ই কার্বিন ও ভয়াবহ দিন।
保 নহে মানেই।

O (1.)
Oै
○


৯. ইহািিগের পূর্বে নূহ্ এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ কর্রিয়াছিল- মিথ্যা আররাপ করিয়াছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলিয়াছিল, 'এতো এক পাগল।' আর ঢাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।
১০. তখন সে তাহার প্রতিপালককক আহবান করিয়া বলিয়াছিল, "আমি তো অসহায়, অত•এব ঢুমি প্রতিবিধান কর।"
১3. ফग.ল আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে।
১২. এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি गিলিত হইল্ল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

১•৩. তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে।
38. যাহা চলিত आমার প্রত্যক্ষ তত্ঞ্যাবধানে, ইহা পুরস্ষার তাঁহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।
১৫. আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপপ, অতএব উপদেশ প্রহণকারী কেহ আছে কি?
১৬. কী কঠোর ছিল আমার শা氏িি ও সতর্কবাণী!
১৭. কুরআন आমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?
 ইহাদিপেের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করির়য়াছিল-মিথ্যা আরোপ করিয়াছিলি আমার বান্দার ঊপর এবং বলিয়াছিল, ‘এতো এক পাগল।' এবং তাহাকে জীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা আলা বলিততছ্থে ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রনায়ের প্র্বে নৃহ এর সম্প্রদায়ও নূহ (আ)-এর উপর স্পেষ্ট মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এনং জ্ঁাহাকে শ্াাপল বলিয়া অপবাদ দিয়াছিল।

 থথে কিিরিয়া না আস; তাহা ইইলে আমরা পাথর নিক্ষেপ করিয়া ঢোমাকক মারিয়া एएलिব।
 তাহার প্রতিপালককে ডাকিয়া বনিনেন, হে আমার পরওয়ারূদোর! ইহাদি:গর অাকাবিলায় आমি নিতন্ত দুর্বল ও প্রত্পভভিইীন। আমি নিজজেকেও সামলাইতে भाরিতেছি না। आর তোমার দীনেরও হেফজত করিরিত সক্ষম হইত্তি না। অতএব হে পরওয়ারদেগার! তুমিই ভ্েেমার দীনের সাহায্য কর এবং ইহাদিগের মোকাবিলায় আমাকে বিজয় দান কর। আল্াাহ্: ত’আনানা নালেন :



 ग্ললজ আधনের স্থল উছা হইতেও পানির প্রস্রবণ উৎপারিত হয়।

 गिनिड इইয়া Crन।
 ,


 মিলিভ হইয়া একটি বিশেय র্পপ ধারণ করিয়াছিন।
 ক্নীয়ে আরোহণ করাইনাম।" অর্থাৎ সে তখন সেই ভয়াবহ বন্যা ఆ ত্রফানের হত হইভে রক্ষা করিবার জন্য আমার বাদ্দা নূহকে আমি নৌযানে আর্রোহ করাইয়া निয়़्शिनाओ।

 করিয়াছেন।


 जाञए ক<


 হেফজ্জর্যত চলিত।

جَزَاءُ لِمَّنْ كَانَ كُفِّ



 লোকেরা উহা দেখিতে পাইয়াছিন। কিষ্̧ এই আয়াত্রের বাহিকি অর্থ হইন এই বে.



## 








 কর্রিরে?



 ऊनाইয়াuলা: :
 ইব̣न ম!

ইমম বুখারী（র）आবূ ইসহাক（র）হইতে বর্ণনা করেন। অবূ ইসহাক বলেন，

 （রi）－কে， ऊनिग़ाছেন।

ইমাম মুणলিম，এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ（র）ব্যতীত অन্যান্য সুনান সংক্লকগণ आবূ ইসহাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন
 यাহারা আगার সাথে কুফ্রী করিয়াছে এব？আমার রাসূন（সা）－কে অস্ধীকার করিয়াছছ， উপরন্তু যহারা木া কোন উপদদশই গ্রহণ করে নাই；তাহাদিগের ব্যাপার্র আমার শান্তি ছ্রিল

 निয়া｜ti！＂
 आমি উহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। यেমন অन্য আয়াতে আল্লাহ् জ‘আनা
 তোমরা নিকট অift একটি মহান कিতাব নাযিল করিয়াছি：যেন মানুর্ব উহার

侵
 அদান কর অর ঋগড়াটট সম্প্রদায়কে উश ঘারা উীতি প্রদর্শন কর।
 जিনাওয়াঁ করা সহজ কর্রিয়া निয়াছি।

 করিত্ত পারিত না ：




 কি কে‘‘’? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাयী (র) বলেন ঃ এমন কেহ আছে কি, যে অপরাধ ইইতে ফিরিয়া আসিবে"?

ইব্ন আবূ হাত্ম (র)...... আতার ওয়াররাক (র) হইতত বর্ণনা করেন যে, आতার থাকিলে উ’্যাকে এই কাজে সাহায্য করা ইইবে।

১৮. "আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান কর্নিয়াছিল, ফলে কী কঠোর হইয়াছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
১৯. উহ্হাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ねঞ্झা বায়ু নিরবচ্ছিম দুর্ভাগ্যের দিতে।
২০. মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মিলিত খর্জুর কাতগর ন্যায়।
২১. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
২২. কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গহণের জন্য; অতএব টপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
তাফস্गীর : এইখানে আল্লাহ্ ত‘অঅन বলিততছছছ যে, নূহ সম্প্রদায়়র ন্যায় লুদ (আ)-এর সশ্ব্রদায় আদ জাতিও তাহাদিগের রাসূলরক অস্বীকার করিয়াছিল। ফর,ল आল্ণাহ্ তাহাদিগের উপ্র প্রবল ঝঞ্ধা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুযার শীত্তল ঠাঁা

 যাহ্হক্, কাত্তাদা এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছ্েন i
 ইহকালীন ও পরকালীন উভয় শাস্তি সেই দিন উহাদিগকে একত্রে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল।
 কার্রে নায় উৎপাটিভ কারয়াছিল: অর্ধাৎ একদিক ইইকে বায়ু অসিয়া একজনকে



 आমার কাস্তি 心 সতর্ক বানী কী কঠোর ছিল! কুরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য


O


Ó ○ (Y^)

O (Yq)
O رُنْ

)



2৫. "আমাদিগের মধ্যে কি উহারই উপর প্রত্যাদ্যশ হইয়াছে? না. গে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাষ্ভিক।’
২৬. আগামীকল্য উহারা জানিবে কে মিথ্যাবাদী, দাষিক।
২৭. আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী ; অ木্রব ঢুমি উহাদ্রিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্यশীল হও।
২৮. এব: উহাদিগক্কে জানাইয়া দাও যে, উহ্হাদিগের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইরে পালাত্র্মে।
২৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহান করিল, সে উহাcক ধরিয়া হত্যা করিল।
৩০. কী কঠঠার ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!
৩). আমি উহাদিগকক আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্बার!; ফলে উইারা হইয়া গেল থোয়াড়-প্রস্তুতকারীর বিখজ্তিত ত্ম শাখা-প্রশাখার ন্যায় ।
৩২. आষ্মি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্গহণের জন্য! जত্রব উপদেশ প্রহণকারী কেহ আছে কি?


 উন্মাদরূপপ গণ্য হইব।"


 প্রকাশ করিয়া সানিহ (অ)-কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া র্লিল :
 আসিবে, ইহাতো দূরের কথা- বরং সে তো একজন সীমাহীন মিথ্যাবাদী ও দাম্টি;

উহাদিগের এইসব কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :


 উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী।"




 ত্রমি দেখ，ইহার পরিণাম कি দাঁড়ায়। আর উহারা তোমার সাথে কোন অসদাচরণ করিলে তুমি টধ্ব্বারণ কর। কারণ দুন্য়া ও অখিরাতের সাহাय্য ও শুভ পরিণাম ত়মিই লাভ কর্রিবে।

رَنَبَنْ ঊহাদ্রিগে মার্ৰে পানি বন্টন নির্বারিত। অর্থাৎ－একদিন উহাদিগের পঙপান গান করিবে অর একদিন এই উ包 পান করিবে। बেমন অन্য এক আয়াত আল্gাহ ত＇আানা বলিয়াছ্ন ：

 একদিন পান করিরে।

মুজাহিদ（র）বনেন，এই আয়াতের অর্থ হইল，টট্ট্রা ব্যেই দিন পানির ঘাটট ঊপস্থিত না হইবে অন্য়া লেইদিন পানি পান করিরে আসিবে। আার বেই দিন উট্ট্রী পানি পান করিতে আসিবে，जন্যরা जেইদিন পানি পান করিতেত পার্রিবে না বরং ছুষ পান করিয়া থাকিন্।। অভঃপর আল্gाহ् ত আলা বলেন ：
 আহান করিল，বে উট্ধীঢিক্কে ধরিয়া হত্যা করিল।＂
 কুদার ইব্ন সালিফ। লে সমাজ্েের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যজ্জি ছিল।
 সকলের নিকৃষ্ ব্যক্তি উঠিয়া দাড়াইন।＂

位 অর্থাৎ ইহার দলে আমি উহাদিগকে শাস্তি থ্রদান কর্যিয়াছিলাম। আমার সাথে কুফন্রী করার এবং অমার রাসৃলকে অস্বীকার করার লেই শাা্তি ছিন অত্যন্ত কঠোর।
 আuা্র হানিয়াছিিলাম এক মহানাদ দ্ঘারা। ফলে উহারা থোয়াড় প্রতুুতকারীর বিখজিভ ওষ্ক শাখা－প্রশাখার ন্যায় হইয়া গেন।＇অর্थাৎ আমার একটি মাত্র आওয়াজ দ্রারাই উহারা সমূলে ধ্ণংস হইয়া গেল। উহািগের একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না। এবং
※ষ্ক ঘান-পাতা, তৃণ-লতা, যেমন হাওয়ায় উড়িয়া যায়—— উহারাও ঠিক তেমনি বিনাশ হইয়া গেল। অসংখ্য মুফাসসিরীনে কিরাম অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ', শুকাইয়া যায় এবং হাওয়ার সাথে উড়িয়া যায়।

ইব্ন यাঢ়েদ় (র) বলেন, आরববাসীগণ শুষ্ক ক্টাটা দ্বারা উট এ অন্যান্য পশুালের
 বুরানো হইয়াড়।
 এদিক-৩দিক পড়িয়া থাকে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। প্রথম ব্যাখ্যাটিই গ্রহণযোগ্য। (اللـهـاعلـم)
৩৩. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সতর্ককারীদিগক্ক।
৩8. আমি উহাদিগের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের টপর নহে। তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে,

৩৫．আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বর্ণপ；যাহারা কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরক্কৃত করিয়া থাকি।

৩৬．লূত উহাদিগকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্ক্ ；কিন্ত़ উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণা ুরু করিল।

৩৭．উহারা লূতের নিকট হইতে তাহার মেহ্যানদিগকক দাবী করিল；তঈ্খন आমি উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি লোপ কর্রিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম，＂আস্বাদন কর आমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।＂

৩b．প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।
৩৯．আমি বল্লিলাম，‘আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।’
80．سমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গহণের জন্য। অতএব ঊপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি？

তাফসীর ：এইখান্ন আল্নাহ্ তা‘আলা লুত（আ）－এর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলিতেছ্ছেন বে，তাহারা কিভাবে তাহাদিগের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। কিভাবে তাঁহার বির্দ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কিরৃপপ তাহারা বালকদের সা，অ অপকর্ম লিপ্ত হইত！বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হఆয়া এমন একটি জঘন্যত্ম ও অশ্লীল কর্স যাহাতে লৃত সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়। ই心িপৃর্বে বিশ্বের অন্য কেহ এই অপকর্ম করে নাই। এই জন্য আল্মাহ্ তা‘আলা উহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দিকলন ফেখাবে পূর্ব্রে আর কাউকে ধ্রংস করা হয় নইই। তাহা হইল ：

হযরङ জিবরাঈল（আ）আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশে লূত সম্প্রদায়ের প্রতিটি শহরকক বহন র্করয়া আকাশের নিকট লইয়া যান। অতঃপ্র শহররগুিকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন এবং তাহার সাথে সাথে উহাদিগের উপর প্রস্ঠর－কংকর নিক্ষেপ করিলেন
 উহাদিগের উপর প্রস্তর－কৎকর পাঠাইয়াছি।＂
－الآ＂＂ত大ব লূত পরিবারকে আমি প্রত্যুষে মুক্তি দিয়াছি।＂ অর্থাৎ লূত পরিবার আমার নির্দেশে শহর ছাড়িয়া অন্যর্র চনিয়া যায়। ফলে আমার আयাব হইতে তাহারা য়া্ষা পাইয়া যায়।

উল্লেখ্য বে，সম্প্রদায়ের একজন লোকও হযরত লূত（আ）－এর উপর ঈমান আনে নাই। এমনকি তাঁহার স্ত্রীও ঈমান না আনার অপরাধে সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সাঙ্থ ধ্ণংস হইয়া যায়। ওবুমাত্র হयরত নূত（আ）এবং তাঁহার কয়েকটি কন্যা নিরাপদে অনjত্র চলিয়া যায়। কোন অমগল তাহাদিগকে স্পশ্শ করিতে পারে নাই
 এইভাবেই পুরক্ধৃত করি।＂
 করিয়াছিল;" অর্থাৎ আযাব আসিবার পৃর্রে অল্লাহৃর নবী লূত (আ) উহ্হদিগক্কে আল্মাহ্র আयাব ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন ; কিন্ত্র উহারা সেই সতর্ক বাণীর প্র心ি মোটটই কর্ণপাত কর্র নাই বরং পাল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ কর্রিয়াছিল।
 করিল।"

অর্গ্গৎ যেই রাত্রে হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল ® ইসরাফীল (আ) পরী দাড়ি নোফহীন সুদ্র্শন বানকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর অরর আগমন করিয়াছিলেন; সেই রাত্র এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। হযরত লূত (আ) তাহাদিগকিক মেহমান রূপে সম্মানের সহিত গ্রহণ কর্ররলেন। কিন্ত্র তাঁাহার ত্তী টের পাইয়া মহল্ধাবাসীর নিকট সংবাদ দেয় এবং অপকর্ম্মর জন্য উস্কানী প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া তাহারা বে যেখানে ছিল সেখান হইইতেই দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর ঘরের দিকক ছুট্তিতে লাগিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া হযরত লূত (আ) ঘরের দরজ্জা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিখন দুষ্ষৃতিকারীরা দরজ্জা ভাঙ্গিয়া তিতরর প্রবেশ করার চেষ্ঠা করে। কিন্ুু হযরত লূত (অ!) উহাদিগকে প্রত্তিরোধ করিয়া বলিভে লাগিলেন :
 বলিলেন, ইহারা আমার কন্যা। তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। উত্ত্তর তাহারা বলিল :
 ঢ্রামার কন্যাদিগকক আমাদিখের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কি চাই, তাহা তো তুমি জানই।"

অতঃপর য়থন অবস্থা সংকটাপন্ন হইল এবং উহার! দর়জা ভাঞ্গিয়৷ ঘরে প্রবেশ করিবেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল; তখন হয়রত জিবরাঈল (অ) ঘর হইতে বাহির ইইয়া निজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা দিয়া উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জিবরাঈল (আ)-এর ঝাপটার ফলেলে উহাদিগের চক্ষুসমূহ সমূলে বিনাশ হইয়া বায়। ত্থन উহারা দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া কোন রকমে শিছুনের দিকে সরিয়া যায় এবং Jকাল পর্যন্ত লূত (আ)-কে ভয় দেখাইতে থাকে।
 বিরামইীন আयাব তাহাদিগকে আঘাত হানিল। অর্থাৎ- উহা এমন আঘাত ছিল যাহা ইইতে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।
 তোমরা শার্ত্তি ও সর্তর্ক বাণীর পরিণাম আস্বাদন কর। উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?’


$$
\begin{aligned}
& \text { - كَ كَأَبُا }
\end{aligned}
$$

8). ফির্রআঊন সম্প্রদায়ের নিকটট আসিয়াছিন সতর্ককারী।
৪২. কিস্তু উহারা আমার সকন নিদর্শন প্রত্যা丬্যান করিল। অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান র্রেপ আমি উহাদিগক্ক সুকঠিন শাস্তি দিলাম।
8৩. তোমাদিগের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না-কি তোমাদিগের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?
88. ইহারা কি বলে, ‘আমরা এক সংঘব্ধ অপরাজেয় দল?’
8৫. এই দলতো শীীরইই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ থ্রদর্শন করিবে।
8৬. অধিকন্তু কিয়ামত উহাদিগের শাস্তির নির্ধার্রিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও ত্ক্ততর।

তাফসীর ः এইখানে আল্gাহ্ ত'অানা ফির্রাউন ও তাহার সশ্প্রদায় সস্পর্কে বলিতেছেন বে, উহাদিগের নিকট আল্ধাহ্র রাসূন হযরতত মূসা (আ) ও তাঁহার ভাই হযরত হারুন (আ) ঈমানের সুসংববাদ ও আযাবের সংবাদ নইয়া আসিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা‘আना বিডিন্न মু’জিया ও নিদর্শন দ্বারা মূসা (আ) ও তাহার जাইফ্যের হাত শক্কিশাनो করিয়াছিলেন। কিষ্ু তাঁহাদের সকন মু'জিযা ও নিদর্শন উহারা মিথ্যা প্রতিপ্ন্ন করে এবং অস্বীকার করে। ফনে আল্লাহ् ত'আান উহাদিগকে পরাক্রমশানী ও xক্তিশানী র্পে কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া ধ্ধৎস করিয়া দেন। ষ্মংসের পর সংবাদ

 কাফিন্রগণ कি তাহাদিগের হইতে উত্তম?" অর্থাৎ হে মক্লার কাফির্রণ! রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কিতাব অস্বীকার করার দরুন যাহাদিগের ধ্ৰংসের কাহিনী ইতিপৃর্বে

বর্ণিত হইয়াছছ; তোমরা কি উহাদিগের হইতে উত্তম? একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে, শক্তিতে সম্পদে তোমরাই তাহাদিগের হইতে উত্তম, ন! কি তাহারাই তোমাদিগ হইরে উজ্তম ছিল।
 রহিয়াছছ’’ অর্बাৎ না-কি আল্নাহ্ তা‘আলার সহিত তোমাদিগের এই চুক্তি রহিয়াছছ বে, ত্তামাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না?
 বালে ,ে. আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।"

অর্থাৎ ইহাদিগের বিশ্বাস ইইল এই যে, ইহারা প্রঢ়োজনে এক অপরের সাহায্য করিবে। এবং সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে কোন শক্তিই ইহাদিগের কোন অমগল করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 অচিরেই এই সংঘ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। ধ্ষংস ইহাদিগের র্অনবার্য।

হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাাবাহিকভাবে ইকরিমা, খালিদ, উহাইর, মুহাপ্মদ ইব্ন আফ্ফনন, অপর্িকে খালিদ ও ইসহাকের সূछ্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা কর্রে बে, হযরত আদ্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন, রাসূল (সা) বদরের দিন বলিয়াছিলেন : " হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ওয়াদা পৃরণ কর। আজ আমরা পরাজিত হইলে आগামীকাল পৃথিবীত তোমার ইবাদত করার জন্য কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।" তথন হযরত আবূ বক্র (রা) রাস্লুল্নাহ্ (সা)-কে তাহার হাত দ্বারা ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! आপনি আল্লাহ্র নিকট অনেক দু‘্যা করিয়াছেন, আর প্রয়োজন নেই। ত্খন রাসূল (সা) এই আয়াতটি পড়িতে পড়িতে চাদর হেঁচড়াইয়া ঢাঁু হইত্ত দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। (বুখাযী ও নাসায়ী)।


ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ....... ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (রা) বলেন. বেই দিন উমর (রা) বলিলেন, কোন দল পরাজিভ ইইবে? হযরত উমর (রা) বালেন, বদরের দিন যখন দেখিলাম যে, রাসূলুল্নাহ (সা) চাঁদর হেচড়াইয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া位 আমার বুঝে আস্।

ইমাম বুখারী (র)....... ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইউসুফ ইব্ন মাহাক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম।

उथन তিनि বनिलिन অবজীর্ণ হয়, তখন आমি একেবারৌই ছোট; দ্থলাধৃলা করিয়া বের্ড়াই । ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।


0 - النَّ
-





89. অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারপ্তস্ত।
86. বেদিন উহ্গাদিগকে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইইবে; সৌইদিন বলা হইবে, জাহান্মামের যন্তণা আস্বাদন কর।
8৯. जমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে।
৫০. আমার আদেশ তো একটি কথায় নিশ্পন্জ; চক্ষুর পলকের মতো।
৫). आমি ঋ্ষংস কর্নিয়াছি তোমাদিগের মতো দলঙলিকে। অতএব উহা হইচ্ট ঊপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?
৫२. উহাদিগের সমশ্ত কার্यকলাপ আছে আমলনামায়,
৫৩. আছছ ফ্মেদ্র ও বৃহৎ সমস্ভ কিছুই নিপিবদ্ধ।
৫8. মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্বিনী বিধ্ধীত জান্নাতে,
৫৫. ব্যো্য আসনে সার্বভৌম ক্কসতার অধিকারী আল্লাহ্র সান্নিষ্যে।

ঢাফসীর : অপরাধীদ্দর সম্পর্কে অল্লাহ জা‘অলা ব্লি!িতছেন ৷ে, ইহারা সতা পথ
 কাফিির এবং যে কেন ফিরকার বেদআতীরা ইহার অন্তর্ত্র্ত্র
 निস্য়মডের দিন ইহাদিগকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের দিকে টানিয়া লইয়া যাভয়! ইই!ব। কিন্তু ইহারা বলিতে পার্রিবে না যে, ইহাদিগকক কোথায় নইয়া যঙয়া
 শান্তি আস্বাদন্র কর।"

অত্র্শর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
信 " बबमन অन आায়াতে आল্লাহ তা‘্গা বলিয়াছেন :
 কनিয়াছছন।"

অना आয়াত বना হইয়াছছ :

 নথ निর্দ্র করেন।

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়া心 ও হাদীস দ্বারা ইমাম:ণ ডাকদীiরের


 इইল!

ইমমম আহমদ (র)...... হয়রভ আবূ হরায়রা (র!) হইাে বর্ণন! করেন: অiবূ

 আয়ার্তট নায়লা হয়:
 بَقْ
 (র)-জর হাদীস হৃইতে এই হাদীস্সটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বাযযার (র) $\qquad$ শ‘আইরের পিতা হইতে বর্ণনা করেন। ※‘আইবের পিতা বলেন, সস্পর্কে অবন্তীর হইয়াছছ:

ইব্ন আרূ হাতিম (র)....... ফুরারাহ (রা) হইত্ত বর্ণনা করেন। ফুরারাহ (রা)
 ‘্রিলাওয়াত করিয়া বলিন্েন ঃ আমার এমন এক দল উম্মত নস্পর্কে অই আয়াতগ্গুলি নাযিল হইয়াছে, যাহারা শেষ যমানায় जবির্ভূত হইবে এবং তাকদীর অস্বীকার করিবে।" হাসান ইব্ন আরফা (র)......... আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আতা ইব্ন আবূ রাবাई (র) বढেন, আমি একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস (র!)-এর নিক্ট আभমন করিলাম। তখন তিনি যমयম হইতে পানি টঠাইতেছিলেন! পানিতে তাঁহার কাপড়ের প্রান্তভাগ ভিজিয়া গিয়াছিল। অামি তাঁহাকক বলিলাম, একদল जোক তো তাকদীরের বিরুক্গ কথা বলিতে ওরু করিয়াছ্ছ। তিনি বলিলেন, হ্তভাগারা এই কাজাৗ করিয়াই ফ্লিল্? আমি বলিলাম, হ্যা। ত্তিনি বলিলেন, অাম আল্লাহ্র

 ইহাদিগোর কেহ অসুস্থ হইলে সেবা করিবে না এবং মৃতদের জানাযায় শরীক হইবে बा। ইহাদি!গর কাউকে পাইললে আমি এই দুই অभুলি দ্বারা তাহার চোথ দুইটি উপড়াইয়া ফেলিতাম: ইমাম আহমদ (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্ণয়াছেন। তাহা হইল, ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্নাহ ইব্ন আব্বান (রা) হইতে বর্ণন্া করেন। इযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন্ন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছানো হইল্ল যে, এক ব্যক্তি তাকদীর অস্বীকার করে। আমি বলিলাম যে, উহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি ছিল অন্ধ। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাকে আলিয়া आপনি কি করিবেন? আমি বলিলাম, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলির্তেছি যে, উহাকে পাইলে আমি উহার নাক কাটিয়া দিব। উহার ঘাড়টা যাি কোন সময় আমার মুঠঠার মধ্যে আসে তো তাহাকে আমি দাফন করিয়া ফোলিব। কারণ অiি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "বनो ফিহরের মহিলাদিগকে অiি খাযরাজদের সহিত তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি। উহাদিগের পাছ যেন মুশরিক মহিলাদের সহিত ঘর্ষণণ খাইতেছে। তোমরা স্মরণ রাখিও; ইহা এই উম্মতের সর্বপ্রথম শির্ক। ইহারা এখন যেমন বলিতেছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা মন্দকে পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই। তোমরা দেখিবে একদিন তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ় জাআলা মগলজনক বস্তুকেও পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)........ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইगাম আহমদ (র)....... नাফি‘ (র) হইতে বর্ণনা করেন। নাফি (র) বলেন : হয়রত আব্দুল্নাহ ইব়ন উমর (রা)-এর শাম দেশীয় এক বক্ধু ছিল। তাহার गহিত পত্র আদান-শ্রদান হইত। একদিন আদ্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) এই মার্ম তাহার নিকট একটি


 ऊनिয়াছ্ বে, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কয়েকটি সম্প্রদায় আবির্ডূত হইবে, যাহারা অককদীরকক অস্থীকার করিরে।" ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমদ ইবৃন হাম্রল (র)


ইगায় আহমদ (র)....... আব্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইত্ত বর্ণনা কর্রে। आদ্রুল্মা ইব্ন উম্র (রা) বনেন, রাসূন্ধাহাহ (সা) বনিয়াছেন ঃ"প্রত্যেক উম্মত্র একদল মজূস তथা অগ্নিপৃজক থাকে। আমার উম্মত্রে মধ্যে মজূস ইইন যাহারা
 তাহারা মূত্যুবরণ করিলে তাহাদের জানাযায় শরীীক হইও না।" সিহাহ সিত্তার কেইই


ইমাম आহমদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। হযরতত

 অস্কীকারকারী ও ধর্ম ত্যাগীদের মধ্যে।"

ইग়াম তিন্নমিযী ఆ ইব্ন মাজাহ (র) आবূ সাখর হ্মাইদ ইব্ন যিয়াদ্রে হাদীস ইইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম जিরিমিযী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব।

ইমম आহমদ (র)....... তাউস ইয়ামাनी (র) হইঢে বর্ণনা করেনে। তাউস ইয়াগানী (র) বলেন ঃ आমি ইবৃন উমর (রা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি বে, রাসূলूল্মাহ (गা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি বস্থুই পূর্ব নির্ধারিত। এমন কি মনুভের অক্মমভা. বুদ্ধি, সবকিছুই। সহীহ হাদীস্সে আছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছছন ঃ তোমরা অল্লাহহর নিকট সাহাय্য র্রার্থলা কর। আর অক্কম হইও না। ইহার পর যদি কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহ হইলে বল বে, ইহা আল্নাহ্ পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। आল্নাহ্ ত'আলা যাহা ইচ্ম করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। এই কথা বলিও না এে, यদি आমি এমন করিতাম ঢাহ হইলে এমন হইত। কারণ यদি শ্দটি শয়তনেন পশ भूनिয়া দেয়।"

ইব্ন आব্যাস (রা) কর্ত্ক বর্ণিত এক হাদী’স আছে বে, রাসূলুল্নাহ (সা) "াহাকে র্বািয়াজ্লে : "জানিয়া রাখ। সমন্ত মানুষ একত্রিত হইয়া यদি তোমার এমন একটি

ঊপকার করিভ্ডে চান্র; যাহ আল্মাহ রোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই, তাহা হইলে fিছুভেই তাহারা তোমার লেই উপকার করিরত পারিবে না। जার যদি সকল মiনুষ




ইगাম আহगদ (র)...... जয়াनদী ইবৃन উনাদাহ (র) হইঢে বর্ণিত। তিনি বলেনন :
 आাম বলিলাম, আব্মাজান! आমাকে কিছ্ নসীহত করুন। তিনি বनিলেন ঃ তোমরা ज|মাকে বনাইয় দাও। তাহাকে বসাইয়া দিলাম। তখन তিনি বলিলেেন : বৎস! তুমি बো ঈমানের স্বাদ টপভোগ করিতে পার নাই এবং আল্লাহ্ সন্পর্কে প্রকৃত অানের


 যাহা তুমি লাভ করির্ত পার নাই; উश তোমার ভাগে ছিন না। আর যাহা ভোমন্




 জহান্নাম্ম প্রবেশ করিব।










 सड्डु अी़साएन।
 নিস্পন্ন; চোর্থের পলকের ন্যায়।"

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলার পূর্বকৃভ ফয়সালা তথা তাকদ্দীর ত্যেন মানুষ জাতির মধ্যে সম্পূর্ণরৃপ্ কার্যকর, তেমনি আল্মাহ্ তা‘আলা যখন যাহা ইচ্ছ কর্রন ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাং- আল্লাহ্ বলেন, আমি কোন বিযয়ে একবার নির্দেশ দেওয়ার পর আর দ্বিতীয় নির্দেশ প্রয়োজন হয় না। বরং তৎক্কণাৎ আমার নির্দেশ মত চক্ষের পলকে উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়। এক নিমেষ৫ বিলম্ব হয় না। কবি সুন্দর বলিয়াছেন :

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা কোন কিছু ইচ্ছ করিনে বলেন, হঙ, তৎক্ষণাৎ উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়।
 তোমাদিগের ন্যায় বহু জতত্কে আমি ধ্বংস করিয়াছি।

यেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন’:
位 উহাদিগের এবং ঊহাদিগগর কামনা-বাস্নর মাঝে আড়াল সৃট্টি কনিয়া দেওয়া হইয়াए, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ব যুগে উহাদিঙের সমাগান্রীয়ঁদের স্গিহভ।
 মাধ্যমে আমলনামাই লিখিয়া রাখা হয়।
 ফেরেশতাদর নিকট সংর্রক্ষিত রহিয়াছছ। ছোট বড় কোন আমলই তাহ:র্রা লিখিত্ড বাদ দেন না।

- ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আয়িশা (র!) হইতে বর্ণনা করেন । আয়শা (রা)
 চলিজ। কারণ উহাও মানুষকে আল্লাহ্ হইইত দৃরে সরাইয়া দেয়।"

ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) সাঈদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন মাহক মাদাनोর সূত্র এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ছে। ইব্ন অসাকির (র) এই হাদীসটি অনग সূब্রে বর্ণना করিয়াছেন।
 বিপরীতে মুত্তাকীরা প্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে বসবাস করিবে।
 মর্যাদার আসনে থাকিবে।
. সান্নিধ্যে।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্নাহ ইব্ন আবূ আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ন্যায় বিচারক তথা যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য অধীনস্তদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে; তারা (কিয়ামতের দিল) আল্লাহ্ তা‘আলার ডান পার্শ্বে নূরের উঁচু আসনে অবস্থান করিবে। আর উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ন উভয় হাতই ডান হাত। (বাম বলিত়ে কিছুই নাই)।"

সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র)-র হাদীস হইততে ঈধুমাত্র ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম মুস্সলিমই এই হাদীস়টি বর্ণনা করিয়াছেন।

# मूड़ो ज़्रसान 

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মাদানী

$$
\begin{aligned}
& \text { দয়াময়. পরম দয়ালু আল্লাহর নামে }
\end{aligned}
$$

ইমাম আহমদ (র)..... যির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, مـنْ مْـَ পড়িব না-কি اسسس পড়িব? উত্তরে আর্মি বর্লিলাম, মনে হয় তুমি ইহা ছাড়া কুরর্আন সবটুকুই পড়িয়া ফেনিয়াছ। লোকটি বলিল, আমি এক রাকাআত সালাতে মুফাস্সাল-এর সব কয়টি সূরাই পাঠ করিয়া থাকি। তনিয়া আমি বলিলাম, তবে ত্ত তুমি প্রিত্র কুরআনকে কবিতার ন্যায় দ্রতত তিলাওয়াত কর । ইহা বড়ই আফসোসের বিষয়। রাসৃলুল্লাহ্ (সা) মুফাস্সালের প্রথম দিকের কোন্ কোন্ দুইটি সূরা একত্রে পাঠ করিতেন, উহা আমার স্পষ্ট শ্মরণ আছে। আর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে মুফাস্সালের প্রথম সূরা হইল সূরা রাহমান ।.

ইমাম তিরমিযী (র)......... হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন.। জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাদিগের সম্মুখে সৃরা রাহমান আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। উপস্থিত সকলেই চুপচাপ তিলাওয়াত শ্রবণ করেন- কেইই কোন কথা বলিলেন না। তিলাওয়াত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "জ্ভিনের ঘটনার রাত্রিতে আমি এই সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া জ্বিনদিগকে ওনাইয়াছিনাম। তাহারা তোমাদিগের চেয়ে অনেক সুন্দর উত্তর দিয়াছিল। আমি যতবারই
 ’ْ~~~; অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার কোন নিয়ামর্তকেই আমরা অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।"

এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে ওলীদ ইব্ন মুসলিমের হাদীস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি আমি পাই নাই।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ........ ওলীদ ইব্ন মুসলিমের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন. জারীর (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ৷ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা রাহমান তিলাওয়াত করিলেন অথবা তা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সাহাবাদিগকে নিশুপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন : জ্বিনরাই তো দেখিতেছি তাহাদিগের প্রতিপালকের কথায় তোমাদিগের চেত়ে সুন্দর উত্তর দিয়াছিল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞা|সা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জ্বিনরা কি উত্তর দিয়াছিল? রাসূলুল্লাহ্ (না) বলিলেন : "আমি যখनই
 আমাদিগের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না ।

১.. দয়াময় আল্লাহ্,
২. তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,
৩. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,
8. তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,
৫. সূর্य ও চन্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষ পথে,
৬. তৃণলতা ও বৃহ্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান,
৭. তিনি আাকাশকে করিয়াছেন সমুন্মত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদও,
৮. যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লজ্ঘন না কর।
৯. ওজনের ন্যাय্য মান‘প্রতিষ্ঠিত কর এবঃ ওজনে কম দিও না।
১০. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;
১১. ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃদ্ষ, যাহার ফল আবরণ যুক্ত
১২. এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ హুল্ম।
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুপ্রহ অস্বীকার করিবে?
 তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন, তিনিঁই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনিই তাহারক শিক্ষা দিয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।"

এইখানে আল্নাহ্ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদিগের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ, অনুকম্পার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাঁহার বান্দাদিগের উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহা মুখস্থ করিতে, মুখস্থ রাখিতে ও বুঝিতে সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন।

হাসান (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের بيـن অর্থ কথা বলা। যাহ্হাক ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ কল্যাণ ও অকল্যাণ। তবে হাসান (র)-এর অর্থটিই সবচেয়ে সুন্দর ও স্থান উপযোগী। কারণ এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কथা বলিয়াছেন; যদ্बারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন তিলাওয়াত করা। আর তিলাওয়াত করিতে ইইইলে সহজভাবে প্রতিটি হরফকে নিজ নিজ মাখরাজ ইইতে মুখে উচ্চারণ করার

ক্ষমতা থাকিতে হইবে। সুতরাং কুরআন শিক্ষi দেওয়ার কথা বলার পর বয়ান শিক্ষা দেওয়ার ‘ंথা বলায় বুঝা গেল এইখানে بـيـ অর্থ ভাবপ্রকাশ ও বাচন শক্তি।

 আবর্তন করে। একটির সহিত অপরটির কোন বিরোধ ঘটে না বা সং্ঘর্য বাধে না!।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে ""

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা‘আলাই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবই পরাক্রুমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।"

- ইকরিমা (র) বলেন, সকল মানুষ জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুলের সমস্ত দৃষ্টি শক্তি यদি মাত্র একজনন মানুষের দুই চক্ষুতে দিয়া দেওয়া হয় আর সূর্যের সম্মুখস্থ সত্তরটি পর্দার একটি মাত্র পর্দা সরাইয়া দেওয়া হয়, তবুও সে সূর্যের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিবে না। অথচ সূর্যের কিরণ আল্লাহ্র কুরসীর আলোর সত্তর ভাগের এক ভাগ, আর আরশশের আলো আল্মাহ্র সম্মুখস্থ পর্দার সত্তর ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এইবার ভাবিয়া দেখ যে, আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার জান্নাতী বান্দাদিগের চোখে কতটুকু দৃষ্টিশক্তি দান করিবেন যে, ত্রাহারা সরাসরি সচক্ষে আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে। (ইব্ন আবূ হাত্মি)

 মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে الشــــــر অর্থ কাণ্গবিশিষ্ট বৃক্ষ; ইহাতে সকলেই একমত।

ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الـنجـ यমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাণ্ডহীন লতা-পাতা যাহা মাটিতে বিছাইয়া থাক্ক। হযরত

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, সুদ্টী, সুফিয়ান সওরী এবং ইব্ন জারীর (র)-ও এইส্রপ মত পোষণ করিয়াছেন।
 নক্ষত। হাসান এবং কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই। আর এই মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। यেমন কুরআানের অন্য এক আয়াতে বনা হইয়াছে :


जর্থাৎ "তুমি কি দেখ নাই বে, আকাশমঙ্ণীী ও পৃথিবীতে याহা আছছ এবং সূর্य,
 সিজদা করে?" এই আয়াতত نجوم বলিয়া আকাশের নক্ষন্রকে বুঝানো হইয়াছে।
 মানদఆ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আনা বলিয়াছেন :

## 

অর্থাৎ নিচ্য় আমি আমার রাসৃনণণকে প্রেরণ করিয়াছি সসশ্পষ্ষ প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংণগ দিয়াছি কিতাব ও ন্যায় নীতি যাহাতে মানুষ সুবিচার পতিষ্ঠা করে।
 তোমরা মানদণ্ডে ভারসাম্য নংঘন না কর।"

অর্থাৎ আল্নাহ্ ত‘আলা আকাশমভনী ও পৃথিবীকে হক ও ইনসাফ্রে সহিত সৃৃ্টি করিয়াছছন, যাহাত্ মনুম সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

 जর্থাৎ তোমরা ওজনে কম দিও না বরং ইনসাফ সহকারে ন্যাय্য ওজন কায়েম কর।

यেমন অना আয়াতত অল্লাহ ত‘আলা বলিয়াছেন :
 No
 অর্থাৎ আল্লাহ্ অ'আলা একদ্রিকে আকাশকে সমুন্নত করিয়াছহন; অপরদ্দিকে পৃথিবীকে

নীঘ্ করিয়া সমানতাবে বিছইইয়া দিয়া সুউচ্চ মজবুত পর্বতরাজ্জ দ্বারা চাপ দিয়াছেন.
 কসবাস করিতে পারে। উন্নেখ্য যে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী ব্যে কোন প্রকারের, যে কোন

 - उथा मृं सीव।
 জং--জপ ఆ স্বাদ বিশিষ্ট ফন্নমূন এবং vর্জুর বৃক্ম সৃষ্টি কর্রিয়াছেন; যাহার ফল আবরণ यूळ।

খর্ভুর ফলের অন্ত্ভুক্ত হওয়া সজ্জ্রে বিশেষ উপকারী ও ওণাণ্ণ বিশিষ্ট হওওয়ার কাবণণ খুর্জরের কथা বিক্শষভাবে উল্লেথ করা ছইয়াছে।
 মুফাসৃসিরের মতে اكمـا অর্থ সেই বহিরাবরণ, यাহা খর্জুর ইত্যাদি ফল্ন অচচ্ছের উপরে থাকে।

ইব্ন आবূ হাত্ম (র)..... শা‘বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন : এক্দ। గূাের নাদশাহ কায়সর হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই মর্ম্ পত্র লিখিলেন বে, আমার বেই দূত আপনার নিকট ইইতে ফিনিয়া আসিয়াহছ; তাহার नि<<ট आমি ऊনিতে পাইলাম बে, आপনাদের দেশে এমন একটি বৃক্ম আছে যাহার ওণাुণ ও উপকারিত অন্যানা বৃক্ষের তুননায় সশ্পৃণ ব্যত্ত্রিম। যাহা মাটির ভিতর रইতে গাধার কান্রে ন্যায় বাহির হয় ; অতঃপর ফাটিয়া গিয়া উহা যুতীর র্রপ ধারণ ক্রে। অতঃপর সবুজ রং ধারণ করিয়া যমরুদ্দ পাথরের ন্যায় হইয়া যায়। তারপর নান হইয়া লাল ইয়াকৃতের ন্যায় হইয়া যায়। অতঃপর পাকিয়া তকাইয়া স্থনীীয় লোকদিগের আহার্য বস্তু এবং মুস্সাষিরেরের জন্য পাথেয় রুপে পরিণত হয়। আমার দূতের এই রিপোর্ত यদি সত্য .হইয়া থাকে তাহ হইনে আমার নিষ্চিত বিপ্ধাস বে, এই গাছটি জান্নাতী वृक्ष!

এই পচ্রের উত্তরে হযরত উমর (রা) निখখন ঃ আল্লাহ্র বাদ্দা আমীরুুল মু’মনীন উমর ইব্ন খাত্তাবের নিকট হইতে রূমের বাদশাহ্ কায়সরের প্রত। আপনার দূত যাহা বनिয়াছছন ঠিকই বनिয়াছেন। আমাদ্দের দেশে এই ধরনের একটি বৃண্ প্রচ্র পরিিমাণে আছছ। ইহা পেই বৃক্ষ যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্যের পর হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট উৎপন্ন হইয়াছিন। অতএব, হে ক্রম সম্রাট! আল্লাহ়কে ভয় কর এবং ঈসা (আ)-কে খোদা মনে করিও না। কারণ :


অর্থাৎ ঈসার দৃষান্ত হইল আদমের ন্যায়। আन्नाহ् ত'আলা তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হও, অতএব লে হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্শ হইতে সত্য। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্ত্ভুক্ত হইও না।

কেহ কেহ বলেন, খর্জ্জর বৃক্ষের মাথায় চামড়ার ন্যায় ব্যই পর্দা থাকে উহাকে ما বला হয়। शাসান ও কাতাদা (র) এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।
 পৃথিবীতে থোর্সা বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধ ওল্মাও সৃষ্টি করিয়াছেন।

আनী ইবุন आবূ তানহ (র) হयরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

 ফসলের সেই ফক পাতা; যাহার উপাংশ্শ কাটিয়া ফেনা হইয়াছছ।

 পাত। হাসান (র) বলেন, আমাদের দেলে রায়হানন নামে প্রসিদ্ধ সেই বস্তুটি আয়াতের রায়হান দ্বারা উহাই উল্দেশ্য। অর্থাৎ সুপক্ধি।

आनী ইবุন আবূ তানহা (র) বলেন : বলেন ! শল্যের সর্বপ্পথম যেই পাত উৎপন্ন হয় উহাকে বলা হয় 'عْنْ आার দানা বাহির হইয়া আসার পর বলা হয় 'رَيْ~'
 ত"আলার ‘কোন্ অনুগ্রহ ও অবদানকে অস্বীকার করিবে? মুজাহিদ (র)সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

অর্থাৎ হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা সর্বক্ষণ আপাদমস্তক আল্লাহ্র নিয়ামত ও অবদানের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছ। আল্লাহ্র অনুগুহ ব্যতীত তোমরা এক মুহ্থর্তও চলিতে পারো না। তা তাঁার কোন নিয়ামতকে অন্বীকার या মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমদিগের জন্য সষ্বব নয়। রাসূলুল্লাহ् (সা)-এর মুথে এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া
  করি না। তুমিই্ই সকন প্রশংসার মানিক।

 ছে আমার প্রতিপানক! তোমার কোন অবদানকেই আমি অস্বীকার করি না।

ইমাম আহমদ (র)....... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা রিনতে আবূ বক্র (রা) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ইসলাম্মর দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসার পৃর্বে একদিন আমি রাসৃলুল্মাহ্ (সা)-কে বায়তুল্নাহর দক্ষিণ পার্শ্বে সালাত আদায় করিতে দেথিয়াছি। সেই সালাতে তিনি আর মুশরিকরা তৃনিত্তছিল।


(17)


- (11) (1)

ס
○ (rI)

O (YY)

o o
১8. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মতো শুষ মৃত্তিকা হইতে, ১৫. এবং জ্বিনকে সৃষ্টি কর্রিয়াছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে।
১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
১৭. তিনিই: দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।
১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয় ।
২০. কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল; য়াহা উহারা অত্ত্র্ম করিতে পারে না।
২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ্ অস্বীকার করিবে?
২২. উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।
২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
২8. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।
২৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের্র কোন্ অনুগ্রহ্ অস্বীকার করিবে?

তাফ্সীর : এইখানে আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, তিনি মানবজাতিকে পোড়া মাটির ন্যায় ఆক মৃত্তিকা হইতে এবং জ্বিন জাতিকে নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, نَاربَ مْـنْ نَّ অগ্নি শিখার অগ্গাগ। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং ইব্ন যায়দ (র) এ‘ই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।
 অগ্নিশিখা। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,
 অনেকেই এ́ই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন শে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফ়েরেশতাদিগকে নূর হইতে, জ্বিন জাতিকে অগ্নিশিখা হইতে এবং মানব জাতিকে সেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে; যাহার কথা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে।"

ইমাম মুসলিম (র), মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও আবদ ইব্ন হ্মাইদ (র) হইতে এবং ইহারা দুইজন আব্দুর রায়্যাক হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 কোন্ অবদান অন্থীকার করিবে?" এই আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

رَبُ "আन्काহ ত"আनाई দूই উদয়াচन ও দूই অস্তাচলের নিয়ত্তা।"

শীত ও গ্রীqকালে সূর্থ্যের উদয়াচল এবং অন্তাচন পরিবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতে
 ঙ্ীীপ্পের দুই অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে।

অन্য এক আয়াতু আল্মাহু.ত'আলা বলিয়াছেন :

 (অস্তাচল) শদ্দ দুইটি বহৃবচন ব্যবহার কর্া হইয়াছে। কারণ, সূর্य সবসময় একই স্থান হইতে উদিত হয় না এবং একই স্থানে অন্ত যায় না। বরং স্থান পরিবর্তন করিয়া এক এক দিন এক এক স্থান হইতে ঊদিত হয় ও এক এক স্থান্েে অন্ত যায়।

আর এক আায়াতে আল্লাহৃ ত'আলা বলেন :
बर्था乌 आल्वार् ण'जाना উদয়াচল ও অন্তাচলের নিয়ত্তা। তিনন ব্যতীত কোন ইলাহ् নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে নিজের কর্মবিধায়ক র্রপপে গ্রণণ কর।
 একটি না-কি একাধিক উহা বলা হয় নাই।

এখন ব্যেেহু সূর্य উদয় ও অন্ঠের জায়গা বিভ্ন্ন হওয়ার মধ্যে মানব ও জ্রিন জাতির নানাবিধ কল্যাণ ও উপকার নিহিত; তাই পরক্ষণে আল্লাহ্ ত‘আলা বनিতেছেনঃ
 কোন্ অবদান অস্ধীকার করবে?
 মिनिত হয়।"

 মধ্ধ্যে অন্তর্রান সৃষ্টি করিয়া একটির সহিত আরেকটির মিলিত হওয়ার পথ বন্ধ কর্রিয়া দিয়াজেন।
 সযুू্র পাশাপাশি প্রবহমান হওয়া সত্বেও একটির লবণাক্ত পানি অপরটির মিঠা পানির সহিত মিশিয়া বা মিंঠা পানি লবণাক্ত পানির সহিত মিশিয়া একটি অপরটির স্ব:দ বিনষ্ঠ
 করিতে পারে না। প্রঢ্তেকেই আপন আপন সীমানায় প্রবাহিত। সূরা ফুরকানের নিম্নেক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।


ইব্ন জারীর (র) বনেন, দুই সমুদ্দ দ্রার উদ্দেশ্য হইল, এক সম্মূ আকাশের ও এক সমুদ্র পৃথিবীর। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতিয়া ৫ ইব্ন আবযা (র) ইইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মতের সপক্ষে ইব্ন জারীরের যুক্তি হইল অই बে, তিনি বলেন, আকাশের পানি এবং পৃথিবীর সমুদ্রের কিনুকের সম্মিলনে মনি-মুক্তর জন্ম নেয়। অতএব এইখানে দুই সয়ূ্র দ্ঘারা আকাশের সয়ূ্র আর পৃথিবীর সমুদ্রেকেই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ইব্ন জারীর (র) বেই यুক্তি পেশ করিয়াছে উহা সঠিক হইনেও তিনি
 আয়াতের পরেই আল্লাহ ত'আना বলেন :
 যাহার ফলে একটির পানি অপরটির পানির সহিত মিশিয়া কেহ কাহারো ওুণাণ্ণ নষ্ঠ করিতে না পারে। কিত্ুু आকাশ ও যমীনের মাঝ্ৰ লেই ব্যবধান রহহিয়াছে উহাকে

 পৃথিবীর সুমিষ্ট ও লোনা পানি যুক্ক দুই পাশাপাশি প্রবহমমান দুই সয়্দু উদ্দেশ্য।
 আলোচ্য আয়াতের অর্শ এই নহে বে, মিঠা ও লোনা পানির উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল উংপন্ন হয়- বরং আয়াতের অর্থ হইন দুই দরিয়ার বে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা জ্রিন ও মানব উভয় জাত্রিকে সম্বোধন করিয়া বনেন ঃ

## 

 তোমাদিগের নিকট কি তোমাদ্দেগের হইতে বিঙ্নিন্ন রাসূল আগমন করেন নাই?এই আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা রাসূল আসিয়াছেন কিনা মাंনব ও জ্বিন উভয় জাতিকে সস্বোধন করিয়া এই প্রশ্নটি করিয়াছ্ছন। অথচ যুপে যুপে মনুষ্ের মধ্য হইতেই নবী আসিয়াছ্ন-জ্বিনদের মধ্য ইইতে কোন নবী আগমন করেন নাই। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইবে, ছে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমাদিগের কোন এক জাতির মধ্য ইইতে কি রাসূল आগমন করেন নাই?

 ছোট মুক্য। কেহ বলেন, বড় ও ভালো মুক্তকেে

কেহ বনেন, مَرْبْان অর্থ লান বর্ণের মুক্ত। সুদী (র) যথাক্রহ্মে আবূ মালিক, মাসক্রক ও আল্দুল্নাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, जাদ্দুল্নাহ্ (র) বলেন ঃ লাল বর্ণের এক প্রকার মূল্যবান পাথরকে

## এক আয়াতে আল্মাহ্ ত'আলা বনেন :

位
 পরিমেয় অলংকার সং্রহ কর। উল্লেখ্য বে, মাছ লোনা ও মিঠা উতয় সমুட্রেই পাওয়া यায়। আর মনি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি ওধুমাত্র মিঠl পানিতেই জন্ম নেয়।

হयরত ইব্ন আব্dাস (রা) বলেন ঃ বৃষ্টির বেই ফ্োটটটি সরাসরি बিনুকের মুখে পতিত হয়; উহা মুক্ত হইয়া যায়। ইকরিমা (র) এই কथাটি সমর্থন করিয়া আরো বলেন ঃ আর बিনুকেরে দুূে পতিত না হলে উহা দ্রা মিশৃক আম্বর তৈরি হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন ঃ आকাশ হৃইতে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন সমুদ্দের ঝিনুকुษলি হা করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহাতে বৃষ্টির বেই ব্যেঁটাটি ঝিনুকের মুখে পতিত হয় উহা মুক্তা হইয়া যায়। এই হাদীসটির সনদ বিゃদ্ধ। এইসব নিয়ামতের
 সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপানকের কোন অবদান অস্বীকার করবে?
 "সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়্রণণাধীন।"
 নৌকা বা জাহাজ।
 আর যাহার পাল নাই তাহা

 দেथा यায়।
 খাদদ্র্রব্য এবং অসংখ্য মানুব বহন করিয়া এক দেশ হইতে আরেক দেশে লইয়া যায়। या মানব জীবনের জন্য অত্যत्ত প্রয়োজন। ইহাও আল্লাহ্ ত'অালার বিশেষ একটি নিয়ামভ ও অবদান। তাই আল্নাহ্ তাআলাা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করাই্য়া
 প্রতিপানকের কোন্ অবদান অস্ধীকার করবে?

ইবุন আবূ হাতিম (র).......... আমরা ইব্ন য়ুও্যাইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমরা ইব্ন সুఆয়াইদ (র) বলেন ঃ একদিন আমি হযরত আनী (রা)-এর সহিত ফুরাতের তীরে বসিয়া ছিনাম। ইত্যবসরে দেখিতে পাইলাম বে, বিরাট একটি জাহাজ পাল তুলিয়া আমাদরর দিকে আসিতেছে। দেখিয়া হयরুত আলী (রা) দুই হাত প্রসারিত

 যिনি পর্বত প্রমাণ জাহাজ্ণলিকে সমুক্রে চালু করিয়াছছন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করি নাই এবং তাঁার হত্যার ব্যাপারে আমি কোন সহযোগিতাও করি নাই।"

> 筑 (Yَ

## 



○ (r.)
২৬. ভ্থৃণৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর।
২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময়, মহানুভব।
২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপানকের কোন্ অবদান অন্বীকার করবে?
২৯. আকাশমণলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সকনেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে; তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।
৩০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ্ অস্বীকার করবে?.

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে এবং প্রতিটি বস্তুই ধ্মংস হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে আকাশমণ্ণলীতে যাহারা আছ়; তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা‘আলা ব্যতীত কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। কারণ আল্মাহ্ তা‘আলা অবিনশ্বর চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব কখনো তাঁহার মৃত্যু হইবে ना।

কাতাদা (র) বলেন ঃ.আল্লাহ্ .ত‘আলা সর্বপ্রথম জগত সৃষ্টির সংবাদ দিয়াছ্থেন তারপর বলিয়াছেন যে, জগতের সবকিছুই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত একটি দোয়া এইর্রপ :



অর্থাৎ- "டে চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা, হে আকাশমণ্তলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে মহিমময়, মহানুভব! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমারই দয়ার উসিলায় আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি i আমাদ্রর সকন কাজ তুমি সমাধা করিয়া দাও। আমাদিগকে এক มুহূর্তের জন্যও আমাদের হাতে কিংবা তোমার অন্য কোন সৃষ্টির হাতে সোপর্দ করিও ना।"


 "প্রতিটি বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেবল আল্লাহ্ তা‘আলাই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন।"

আলোচ্য আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা আ丬্মপ্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি মহিমময় ও মহানুভব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাই একমাত্র সত্তা यাঁহাকে সসন্মানে মান্য করা হইবে- অবাধ্যতা করা যাইবে না এবং তাঁহার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে ইইবে- বিরুদ্ধাচরণ করা যাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা

"তুমি নিজকে ৃৃ্ব্য সহকারে রাখিবে উহাদিণের সংগে, যাহারা সকান ও সক্ধায়া আাহানা করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাঁহার সন্ত্তেষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াহহ :
 জন্য আহার দান করি।"

आালাচ্য আয়াততর সারকথ্থা হলো, পৃথিবীন সকলেই একদিন মৃত্তুবরণ করিয়া পরকালে আল্ধাহ়র সান্নিধ্যে চনিয়া যাইরে। সেইখানে মহিমময় ৫ মহানুভব আল্লাহ্ ত'আলা ইনসাফ্রে সহিত সকলের মাঝ্েে মীমাংসা কর্রিবেন। অই কথাটি ঘোযণা করিয়া অতঃপর তিনি বলিত্তেেন :

位 অনু্মহ অস্বীকার করিবে?
 পৃথিবীতে যাহা আছে সকনেই जাহার নিকট প্রার্থনা করে। প্রত্যহ তিনি ওরুত্তৃণূর্ণ কার্ৰে রত।"

এই আয়াতে আল্নাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন বে, তিনি সৃষ্টিন কাহারো কাছে মুখাপ্পকী নহেন। কিন্মু সকলেই প্রতিনিয়ত তাঁহার মুখপপকী, স্কলৌ আচরণণ হোক আর উচ্চারণে হোক তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে আর তিনি প্রার্থনাকারীদ匕রকে অকাত্তে দান করেন। অভাবী ও অসহায়কে স্বচ্ছলতা ও সহায় দান করেন, বিপদাপদ হইতে มুক্তি দেন এবং অসুসুকে সুস্থত দান করেন ইত্যাদি।

ইবุন আবূ নাজীহ (র)... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্লাহৃ ত'জালা প্রতিদিন আঞ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, মানুষ্ের বিপদাপদ দূর করেন, অভাবীর অভাব দূর করেন ও মানুষ্যে ওনাহ মাফ করেন।

কাতাদা (র) বলেন, আকাশমఆনী ও পৃথিবীর সক(লেই আল্লাহ্ তা‘আনার মুখাপপ্কী : তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটন, তিনি ঢোটক্ক লালন-পালন করিয়া বড় করেন, বন্দীদেরকে তিনিই মুক্তিদান করেন: মেট্থথা, তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অতাব-অভিব্যোগ পৃরণের একমাত্র ভরসা ও শেষ আশ্রয।

ইবุন आবূ হাতিম (র)......... সুওয়ায়দ ইবุন হবনা ফাयाরী (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন। সুওয়ায়দ ইব্ন হ্বনা (র) বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক প্রতিদিনই ওরুত্ণৃৃর্ণ কার্ব্য রত আছেন। তিনি কর্যেদীকে মুক্তি দান করেন, প্রার্থনাকারীকে দান করেন এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন।

¡ব্ন জারীর (র)......... आদूল্gाহ ইব্न মুনীব आয়দী (র) হইতে বর্ণনা করেন।
 এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা কর্রিলাম ব্যে, হে আল্লাহ্র
 (সা) বলিলেন, "چত্য তিনি মানু<্রে তনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কাহারো উখান ঘটান আবার কাহারো ঘটান পতন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ....... হयরত উম্মে দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হयরত উল্মে দারূদা (রা) বলেন, রাসূনুল্দাহ্ (সা) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ ত'অালা বनিয়াছেন
 তাআআনা প্রত্য মনুভ্বের ঙনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর কর্রেন এবং কোন জাতির উখ্থান ঘটান অার কারো ঘটান পতন।"

ইবন্ आসাকিক্ (র).... হিশাম ইব্ন আম্মার (রা) হইতে নিভিন্ন সূত্রে এই झদhীসটি বর্ণলা করিয়াছেন।


 মানুเ্বর ওনাহ মাফ করেন ও বিপদাপদ দূর করেন।"

ইব্ন জারীর (র).......... হয়ভ ইব্ন আাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন आার্বাস (রা) বলেন ঃ আান্লাহ্ ত'আলা সাদা মুক্ত দ্বারা লাওহে মাহফুজ তৈয়ার করিয়াছেন। উহার দুই মলাট লাল ইয়াকূত আর কনম ও কিতাব নূর্রের তৈতয়ারী!
 থ্রতিদিন তিনশশ ষটবার উহা পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক পরিদর্শনের সময় তিনি যাহা ইण्ছ সৃষ্টি করেন, याহাকে ইচ্মা জীবন দান করেন, যাহাকে ইচ্ছ মৃত্যু দেন। কাউকে সন্মানিত করেন অার কাউকে করেন অপমানিত। সর্বোপরি আরো যাহা ইচ্ছা তাহাই अরূब!



السَّبْقِّ و'

#  <br>  <br> O 

৩.. হে মানুম ও জ্বিন! আমি শীখ্রইই তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব।
৩২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিপের প্রতিপালকের কোনু অনুগ্গহ অস্বীকার করিবে?
৩৩. ছে জ্বিন ও মনুষ্য সশ্প্রদায়! আকাশমঙ্ীী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার, অত্রিম্র কর, কিন্ু তোমরা তাহা পার্রিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।
৩8. সুতরাং তোমরা উভভ্যে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুপ্পহ অস্ষীকার করিবে?
৩৫. ঢোমাদিগের প্রি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধুম্মপুঞ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।
৩৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিণের প্রতিপানকের কোন্ অনুণ্রহ অস্ষীকার করিবে?
 জন্য অবসর গ্রহণ করিব (তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আনী ইব্ন आবূ তালহা (র) ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা স্টীয় বান্দা মানুষ ও জ্রিন জাতিকে হুমকি দিয়াছ্নে। প্রকৃতপক্ষে আল্পাহ্, ত'আলা কথ্থনা ব্যু থাকেন না- সর্বদাই তিনি অবসর। যাহ्হাক (র)-এর মতও এইহ্রপ।
 তেমাদিগের ব্যাপারে মীমাংসা করিব।

ইমাম বুথারী (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইন, শীঘ্রই আমি তোমাদিগের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিব, তখন আমি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকিব না। অর্থাৎঅত্যত্ত মনোনিবেশ সহকারে তোমাদের হিসাব নেওয়া হইবে। তখন আর আমি অন্য কোন কাজ করিব না।

উল্লেখ্য বে, আরবী ভাযার বাক-রীতি অনুযায়ী কথ্থাটি এইভাবে বনা ইইয়াছে।


একট্র অবসর হইয়া নেই । তখন দেখাব মজাট। অথচ তখন তার কোন ব্যস্টতা নাই।


आ।োচ্য আয়াতত বबा হইয়াছে $\times$,
 דנটিভ সব কিছूर উহ অনিতে পায়।


 ছকালায়ন তथा মানব ও জ্রিন জাতি।
 কোन্ অनুু্র অস্বীকার করিবে?

ততঃপর আল্লাহ অ'আানা বলেন :


"হে জ্রিন ও মনুষ্য সশ্প্রদায়! আকাশমওলী ও পৃথিবীর সীমা यদি তোমরা অতিত্রম করিত্ত পার, অত্ক্র্ম কর। কিন্ু তোমরা পারিবে না শক্তি ব্যতিরিকে।"

অর্থাৎ आা্gাহ্র নির্দেশ ও निয়ম-নীতি লংঘन করিয়া ঢোমরা পলায়ন করিতে
 બেনসদদিগগ় ব্যাপারে তিনি ভেই ফ্য়সালা দিবেন তোমরা উহা অমান্য করিয়া উহা
 পলায়ুন কর্ন্রিতে পারিরেনে না। বেইখানেই যাইবে তাহারই বেষনীতে আবদ্ধ থাকিতে इश्रव।

বক্তৈভ ময়দান্ন মাহশার়ের এইই্রপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। কেরেশ্তাগণ চতুর্দিক
 সাজ木 थাক্ষিবে। ফলে কেহই আল্লাহর নির্দেশ বা অনুম্মেদন ব্যতীত কোন নড়াচড়া



 ছিল ঠাই ইইবে তোমাদিগের থ্রিপালকের নিকট।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

 هِيْهَا خَالِوُنْ
অর্থাৎ "याহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফন অনুর্রপ মন্দ এবং তাহাদাদ্গকে হীনতা আচ্ছ্ন করিবে, আল্লাহ হইতে উহাদ্রিগের রক্ষা করিবার কেহ নাই। উহাদিগের মুখমজ্জল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইৰবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
重 অর্থাৎ "তোমাদিগের প্রিতি প্রেরিত হ"ইবে অগ্নিশিখা ও ধ্রুম্রপুঞ। তখন তোমরা প্রত্রেরোধ করিতে পারিবে না।"

আলোচ্য আয়াতের شُشُؤ এর অর্থ কি, এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অগ্নিশিখা, বা ধোঁয়া। মুজাহিদ (র) বলেন, আগुন হইতে বিচ্ছিন্ন সবুজ বর্ণ্রে অগ্নি শিখা। আবূ সালিহ (র)-এর মতে আগুনের উপরে এবং ধোয়ার নীচে বেই শিখা দেখা যায় উহ্হা । যাহ্হাক (র) বলেন, অগ্নিপ্রবাহ।
 করেন যে, 'نـــاسَ' 'অর্থ আগুনের ধেঁয়া। আবূ সালিহ সায়ীদ ইব্ন জুবাইর এবং আবূ সিনান (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবরা ধোঁয়াকে" ${ }^{\prime \prime}$ '

তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, নাফি ইব্ন আযরাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কক
 ধুফ্রেবিহীন অগ্নিশিখা। তারপর 'نُ نُحَـَاسُ অর্থ সেই ধোঁয়া যাহার কোন শিখা নাই।
 হইবে। কাতাদা আর যাহ্হাক (র)-ও এইর্দপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় ভে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যদি তোমরা পলায়ন করিতে চাও, তাহা হইল আমার ফেরেশ্তা ও প্রহরীগণ অগ্নিশিখা এবং গলিত তাম্র নিক্ষেপ করিয়া তোমাদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে। পলায়ন করিবার কোন সুভ্যো তোমরা পাইবে না।
 অগ্নিশিখা ও তা গলিত তাম্র প্রতিরোধ করিতে পার্রিবে না।

فَ কোন্ অনুগ্পহ অস্বীকার করিবে?"

○ (Y入)

O (ع.)


৩৭. यেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেইদিন উহ্হা রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্ম্মর রুপ ধারণ করিবে;
৩৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
৩৯. সেই দিন না মানুষক্子ে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জ্বিনকে।
80. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ্ অস্বীকার করিবে?
8১. অপরাধীদিগের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাদিগের চেহারা হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইতে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরিয়া।

৪২．সুতরাং তোমরা উভয়ে ঢোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে？

৪৩．ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত।
88．উহারা জাহান্নানের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।
8৫．সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্গহ অস্বীকার করিবে？

তাফসীর ：আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে，＂যেই দিন আকাশ ফাটিয়া যাইবে （অর্থাৎ কিয়ামতের দিন）সেই দিন উহা রক্ত－রঙে রঞ্জিত চর্মের র্পপ ধারণ কর্রিবে। আকাশ ফাট্য়া যাওয়ার কথা আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ：

钅＂এォং（কিয়ামতের দিন）আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্নিষ্ট হইইয়া যাইবে।＂
 সহ বিদীণ্ণ হইবে এবং ফিরিশাতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে।＂
 প্রতিপালকের আদ্দেশ পালন করিবে এবং উহাই তাহার করণীয়।＂
 কর্রিবে।＂অর্থাৎ সোনা－রূপা যেমন গলিয়া যায়，তেমনি আকাশমণ্তলী গলিয়া কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার কারণে চূর্ণ－বিচূর্ণ হইয়া গলিয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। কখনো লাল，কখনো হলুদ，কখনো নীল，কখনো সবুজ।

ইমাম আহমদ（র）．．．．．আনাস ইব্ন মালিক（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক（রা）বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্（সা）বলিয়াছেন ：＂কিয়ামতের দিন মানুষকে （হাশর ময়দানে）উঠানো হইবে। তখন আকাশ হালকা বৃষ্টির ন্যায় তাহাদিগের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে।＂

ইব্ন আব্বাস（রা）বলেন ঃ الدهـان অর্থ লাল চামড়া। আবূ কুদাইনা（র）ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，الدهــنی অর্থ গোলাপী ঘোড়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে।

আবূ সালিহ（র）বলেন ঃ আকাশ প্রথমে গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিনে। অতঃপর লাল হইয়া যাইবে। বগবী（র）সহ অনেকে বলেন ঃ গোলাপী ঘোড়া বসন্তকালে হনুদ，শীতকালে লাল রং এবং তীব্র শীতের সময় ধূসর রং ধারণ করে।

হযরতত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিভিন্ন রং
 হইয়া চামড়ার রং-এর ন্যায় ক্রপ ধারণ কর্রিবে।

আতা খুतাाানীী (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ ইইয়া গোলাপ তৈলের রং ধারণ করিবে।

কাতাগা (র) বনেন ঃ এখন্ আকাশের রং সবুজ়। কিন্ুু কিয়ামতের দিন উशা লালচে বর্ণ হইয়া যাইবে।

ইবনে জুরাইজ (র) বনেন, আয়াত্রে অর্থ কিয়ামত্তর দিন আকাশ জাহান্নামের তাপে বিগলিত রুলের ক্রপ ধারণ কর্রিবে।



व्यमन जन्ड आয়াত বना হইয়াছে : هِ "ইহ এমন একদিন ভ্যই দিন কাহারো বাকক্ষূর্তি হইবে না এবং তার্शাদিগকে অপরাধ শ্ৰলনের অনুমতি দেওয়া হইবে না।" এই দুই আয়াত দ্বারা বুयা যায় বে, কিয়ামতে কাউক্ক কোন অপরাধ সপ্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। কিন্ুু অনা আয়াত দ্বারা ইহার
我"তোম প্রতিপাनকের শপথ! আমি অবশাই তাহাদিগকে তার্शার্দিগেন সকলকে কৃতকর্ম সম্ধে জ্জিজ্ঞাসা করিব।"

ইशার জবাব এই বে, উভয় কথাই সঠিক। জ্জিজ্মাসাবাদ করা এক সময়ের ঘটনা আর না করা আরেক সময়ের घটন্য।। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্বc্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মুখে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে। তখন হাত ও পা তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বক্কে সাক্ষ দিবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরু ইবุন আব্বাস (রাা) হইতে বর্ণনা করেন বে, কিয়ামতের দিন কাউকে এই কथা জিষ্ঞাসা করা হইটে না বে, তুমি কি এই কাজটি করিয়াছ? কারণণ উহা করিয়াছে कি না তাহাদিগের অপেক্ষ আল্মাহ্ ত'অালাই ভালো জানেন। তত্ে এই কথা জিজ্gাসা করা হইবে বে, এই কাজটি কেন করিয়াছ? এই কাজটি কেন করিয়াছ?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুজাহিদ (র) বলেন ঃ ফেরেশ্ত্তণণ অপরাধীদদর সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে না বরং লক্ষণ দেথিয়াই ফেরেশ্তারা অপর্রাধীদেরকে চিনিতে পারিবে। जর্থাৎ হিসাব-নিকাশ্র পর যখন অপরাধীদের সস্পক্কে জাহান্নামের নির্দেশ দেওয়া হইবে; তখন ফেরেশ্তারা তাহাদিপকে তাহাদিগেন অপরাধ সশ্পক্কে কিছুই জিজ্ঞাসা

করিবে না ব্রং হাকাইয়া জাহন্নাল্মর দিকে নইয়া যাইবে। তখন অপরাধ সশ্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হইৰবে না। লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশ্তারা তাহাদিগকে চিনিতে
 "অপরা丹ীদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনা যাইবে।"

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ ফেরেশ্তগণ অপরাধীদের কালো চেহারা ও নীল চক্কু দেখিয়া চিনিতে পার্রিবে। ইহা ঠিক তেমন ব্যেন সু’মিনদিগকে কপালের ও ওযূর অংগসমূহ্রের উজ্জ্বূनত দেখিয়া চিনা যাইবে।
 মাথা একত্রিত করিয়া উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষে করিবে।

आ ামা (র) ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, লাকড়ী বেমন ধরিয়া দুলায় নিক্ষেপ করা হয়, তেমনি অপরাধীদিগের কপাল ও পায়ে ধরিয়া জাহান্নাম্ম নিক্কেপ করা হইবে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ অপরাধীদিগের পিছন হইতে শিকল দ্বারা কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া বাধধিয়া জাহান্নাল্মে নিক্কেপ করা হইবে। সুদ্দী (র) বলেন ঃ কাফিরদের কপান ও দুই পা একত্রিত করিয়া কপানকে পায়ের সহিত বাঁধা হইবে।

ইবৃন आবূ হাতিম (র) ..... কিনৃদার অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা কর্রেন बে, কিন্দার সেই লোকটি বলেন ঃ আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া পর্দার জাড়ান হইতে জিজ্ঞাসা করিনাম বে, आপনি কি রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-কে এই কथা বলিতে খনিয়াছছন বে, এমন একটি সময় আসিবে যখন তিনি কাহারো জন্য কোন সুপারিশ করিতে পারিবেন না? উত্তরে মা আয়িশা (রা) বনিনলেন ঃ হাঁ, একদিন আমি
 এই কथাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিনাম। উত্তরে তিনি বলিলেন : "গ্যা, যখন জাহান্নামের উপর পুनসিরাত রাখা ইইবে তখন আমার কাহারো জন্য সুপার্রিশ করার অধিকার থাকিবে না। যতদ্ষণ না আমি জানিতে পারিব বে, আমাকে কোথা নইয়া যাওয়া হইতেছে। আর সেই দিন একদল লোকের চেহারা উজ্ঘ্ব এবং একদল লোকের চেহারা কালো হইয়া যাইবে, সেইদিনও আমি কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার পাইব না। यতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব বে, আমার সহিত কিক্রপ ব্যবহার করা হইবে। आর যথন তরবারীর ন্যায় ধারালো এবং জৃলন্ত অংগারের ন্যায় গরম পুনসিরাত অত্ক্র্ম করা হইবে, তथন জামার কাহারো জন্য সুপারিশ কর্নিবার অধিকার থাকিবে না। ঈমানদারগণ তো সেই দিন নির্বিম্নে উহা পার হইয়া যাইবে। কিন্ুু মুনাফিকরা ডলিতে চলিতে পুলসিরাতের ম্্যখানে প্ৗৗছার পর তাহাদিগের পা ফস্সকে যাবে। তৎফ্কণাৎ সে মাথা <ুঁকিয়া দুই হাত পায়ের কাছে নিয়া যাইবে।। এই কথা বनिয়া


হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি লেই ব্যক্তিকে দেথিয়াছ বে, খালি পায়ে পথ চনার কারণণ যাহার পাঁয় কাটা বিंধিল এবং ব্যথায় পাইলে সে তৎकণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত পায়ের কাছে লইয়া যায়? আয়িশা (রা) বলেন, তখन ফেরেশ্ত্তগণ ঢো মারিয়া উহাদের কপাল ও দুই পা ধরিয়া জাহন্নামে ফেলিয়া দিবে। তখন তাহারা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তনদেশ্শে গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। आমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূনাল্লাহ্! এই জাহান্নামীরা কতটুকু ভারী হইবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, "দশটি মোটা তাজা গর্ভবর্তী উট্ট্রী যতটুকু ভারী একজন জাহান্নামী ততটুকু ভারী হইবে। সেইদিন লক্কণ দেখিয়া চিনিয়া জাহান্নামীদিগকে কপালে ও পাল্য ধর্রিয়া জাহন্নাম্ম নিক্ষেপ করা হইবে।"

এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বনিয়া বিবেচিত। ইহার সনদের্ একজন রাবী এমন আছেন, যাহার নাম ঊল্লেথ করা হয় নাই। আর এই ধরনের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় নा।
 অবজ্ঞ করিয়া বলা হইবে বে, তোমরা ব্যেই জাহান্নামের অত্তিতৃকে অস্বীকার করিতে; উহাই এখন তোমাদিগের সন্মুথে উপস্থিত। উহাকেই এখন তোমরা স্বচক্কে দেথিত্ছ।।
 মাঝে ছুটাছूটি করিবে।" অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে কখন্নে আাソন দ্বারা, কখনো বা ফুটত্ত পানি দ্বারা শাস্তি দেওয়া ইইবে। পান করিল্নে নাড়ি-ভूঁড়ি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

ज্যন্য অক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন :


অর্থাৎ "অখন উহাদিগের গলায় গলাবদ্ধ এবং পায়ে বেড়ী পরাইয়া (থ্রথমে) ফুট্ত পানিতে নইয়া যাওয়া হইবে। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে।"

ن। অর্থ এমন থ্রচণ গরম যাহা সহ করা কিদুতেই সষ্বব নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাv্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ن 1 অর্থ সীমাহীন ফুট্ত ও প্রচ গরম পানি। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবุন জুবায়র, যাহ्হাক, হাসান, সওনী এবং সুদ্দী (র) এইর্পপ মত পোষণ করিয়াছ্নে।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, আকাশ-यমীন সৃষ্টির সূচনা হইতে এই পানি ফুটানো হইতেছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব কুরাবী (র) বলেন : গুনাহগার মানুষদেরকে কপালের ঝুঁঁি ধরিয়া নাড়া দিয়া ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে তাহার দেহের সমস্ত গোশ্ত খসিয়া পড়িয়া যাইবে। ওধুমাত্র হাড্ডি ও দুই চক্ষু অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ
 ইইবে।"

এখন যেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার প্রদান করা এবং জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা আল্লাহ্ তা‘আলার বিশেষ এক নিয়ামত ও অনুগ্রহ। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :
 কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে?

8৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে; তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান।
8৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
86. উডয়ই বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্মে পুর্ণ।
8৯. সুতরাং তোমরা উভভ্যে তোমাদিগের প্রতিপানকের কোন্ অনুগ্রহ অগ্বীকার করিব্য?
৫০. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।
৫১. সুতরাং তোমর্া উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনু্্হহ অন্বীকার করিबে?
৫२. উভ্য উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।
৫৩. সুতরাং ঢোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্হহ অস্ধীকার কর্রিবে?



ইবন আবূ হাত্মি (র)..... आত্য্য়া ইরূন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, এই আয়াতটি সেই ব্যক্তি সস্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, বেই ব্যক্তি মৃত্যুর পৃর্বে বলিয়াছিন বে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে আাুনে পুড়িয়া ফেলিও যেন আমি আল্মাহ্কে ฆুঁজিয়া না পাই। এই কथাটি বলার পর লোকটি একদিন একরাত তওবা করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহু ত'অালা তাঁহার তাওবা কবুল করিয়া তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

তবে বিি্ট মতে এই আয়াতটি বিশেষ ভাবে কাহারো সশ্পর্কে নাযিল হয় নাই বরং যাহার মধ্যে এই ওণ পাওয়া যাইবে তাহাকেই এই ধরনের পুরক্কার দেওয়া হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের মতও ইহাই।

সারকথা, আল্লাহ্ ত'আলা বলিত্তেছেন ঃ বে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সশ্থুথে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাrে, পবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাঁে, প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য না দেয়, এবং আখিরাতের জীবনই সর্বোতম ও চির্থায়ী; এই বিশ্থাস রাখিয়া আল্লাহর ফর্যসমমহ যথাযথভাবে আদায় করে ও তাঁহার নিযিষ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ত'অালা তহাকে দুইটি জন্নাত দান করিবেন।

ইমাম বুখারী (র) .....আাদ্দুল্নাহ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
 রৌপ্যের তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছ্ থাকিবে সবই হইবে রৌপ্য নির্মিত। আর দুইটি জান্নাত হইবে সোনার তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে, সবই হইবে সোনা দারা তৈরি। আল্লাহর দর্শন লাড এবং জান্নাতীদের মাব্েে আল্লাহর কিবরিয়ার পর্দা ব্যতীত কোন আড়াল থাকিবে না, यাহা দ্বারা আল্লাহর চেহারা ঢাকিয়া রাখা হইবে। এইসব কিছু ইইবে জান্নাতে আদনে।"

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ..... আবূ মূসা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ (র) ব্যতীত সিহাহ্ এর অন্য কিতাবেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ् (সা) একদিন তিলাওয়াত করেন। ওনিয়া আমি জিজ্ঞাসা 'করিলাম এমন ব্যক্তি ব্যতিচার করিলে বা চুরি করিলেও দুইটি জান্নাত লাভ করিবে? রাসূলুল্নাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। আমিও আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, আমি এইবারও জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল? ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া ইইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আবুদ্দারদার নাক ধূলামলিন ইইলেও।" ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন হারমালার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) ..... আবুদ্দারদা (রা)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হযরত আবুদ্দার (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বনিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দগায়মান इওয়ার ভয় রাখে, সে চুরি বা ব্যভিচার করিতে পারে ना।"

উল্লেখ্য বে, এই আয়াতটি মানব ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনরাও যদি ঈমান গ্রহণ করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এইজন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা অত্র নিয়ামত ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া জ্বিন ও মানব উভয় জাত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :
 কোন্ন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা এই দুইটি জান্নাতের পরিচয় প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ
 তাহাদিগকে বেই দুইটি জান্নাত প্রদান করা হইবে; উহা অত্যন্ত সবুজ ও শ্যামল শাখাপল্নব বিশিষ্ট উদ্যান। উহাতে রহিয়াছে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু ও উত্তম ফল-ফলাদি।

আতা খুরাসানী (র) সহ একদল আলিম বলেন : 'آنْنَان অর্থ গাছের ডাল, याহা অত্যধিক ঘন হওয়ার কারণে একটির সহিত আরেকটির ঘষা লাগে।

ইবন আবূ হাতিম (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্নাহ ইব্ন নুমান বলেন, আমি ইকরিমা (র)-কে বলিতে গনিয়াছি যে, দেয়ালের উপর পতিত বৃক্ষ-ডালের ছায়া।

বগবী (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্হাক ও কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'أَنْـَانُ অর্থ গাছের সরু ডাল।

আবূ সায়ীদ আশাজ্জু (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন


সায়ীদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, সুদ্দী, খুছাইফ, নয়্র ইব্ন আদী এবং আবূ সিনান (র) হইতেও এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উভয় জান্নাতে নানা রকমের সুস্বাদু ও খাদ্য রহিয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

আতা (র) বলেন ঃ যে বৃক্ষ-শাখায় নানা ধরনের ফল থাকে উহাকে ' آْنَانَ বলা


বস্তুত উপরোক্ত সবক’টি ব্যাখ্যাই সঠিক। একটির সহিত আরেকটির কোন বিরোধ নাই।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা প্রসংগগ বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "সিদরাতুল মুনতাহার বৃক্ষের ডালের ছায়া এত বিস্তৃত হবে যে, একজন আরোহী উহাতে একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিবে।" অথবা তিনি বলিয়াছেন : "একশত আরোহী উহার নীচে ছায়া গ্রহণ করিতে পারিবে। অসং্থ্য সোনার টিড্ডী পাখী উহাকে আচ্ছ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। উহার এক একটি ফল মটকার মত বড়।"

ইমাম তিরমিযী (র) ইউনুস ইব্ন বকরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 উর্মিখিত উদ্যাান সমূহের বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের জন্য প্রবহমান দুইটি প্রস্রবণ রহিয়াছে। ফলে উহাতে সর্বপ্রকার ও সর্ব বর্ণের ফল উৎপন্ন হয়।

হাসান বসরী•(র) বলেন ঃ আলোচ্য দুইটি প্রস্রবণের একটির নাম তাসনীম, অপরটির নাম সালসাবীল। আতিয়্যা (র) বলেন ঃ প্রস্রবণ দুইটির একটি হইল নির্মল পানির, অপরটি হইল পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরা।

[^4]ইবরাহীম ইব্ন হাকাম ইব্ন আবান (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ছেন যে, মিষ্ট হউক কিংবা তিক্ত হউক দুনিয়ার যে কোন ফলই জান্নাতে পাওয়া যাইবে। এমনকি মাকাল ফলেরও তথায় অভাব হইবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ তবে দুনিয়ার নিয়ামতের সহিত জান্নাতের নিয়ামতের শুধু নামেরই মিল থাকিবে। স্বাদ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে থাকিবে অনেক ব্যবধান।

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



৫8. সেথায় উহারা হেনান দিয়া বসিবে পুরু রেশমমর আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইইবে তাহাদিগের নিকটবর্তী।
৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্থহ অস্বীকার করিবে?
৫৬. সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।
৫৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্পহ অস্বীকার করিবে?
৫৮. তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।
৫৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?
৬০. উত্তম কাজের জন্য উত্ত্য পুরক্কার ব্যতীত কি হইতে পারে?
৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্ধীকার করিবে?

 "বসিবে!'

 जर्থ आসন কর্রিয়া বসা।

إسْتَبْقْ जর্থ পুরু রেশমী বব্ত্র। ইকরিমা, কাতাদা ও যাহ्হাক (র) এই মত পোষণ করিয়াছ্ছে।

এইখান্ন আল্লাহ্ ত'আলা জান্নাতীদের ফরাশের আস্তর কিক্রপ হইবে উহার বর্ণনা দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন বে, জান্নাতী ফরাশ্রে আস্তরইই যখন এত মৃন্যবান ও উন্নতমানের হইবে, ঢো উহার বহিরাশশ কতটুকু উন্নত হইবে তাহা তোমরাই চিত্তা করিয়া দেখ।

আবূ ইসহাক (র) ..... আব্মুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आাদ্মুন্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এই यদি হয় জান্নাতী ফরাশেের ভিতরের অংশ তাহা হইলে উপরের অংশ কিক্রপ হইবে মনে কর?

মালিক ইব্ন দীনার ও সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ জান্নাতী ফর্রাশ্র আা্তর হইবে পুরু রেশ্েের আর বহিরাংশ হইবে জমাট নূরের।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আস্তর হইবে মোটা রেশমের আর বহিরাংশ হইবে রহহ্রের।

ইব্ন শাওयব (র) আবূ আদ্দুল্নাহ শামী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্লাহ্ ত'অালা জান্নাতী ফরাশশর আস্তরের কথ্থা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্ু বহিরাংশের কথা উল্লেখ করেন নাই। অথচ বহিরাংণশের মান ও সৌন্দর্য আস্তরের চেয়ে বহ্হুণণ বেশী হইয়া থাকে। ইহাতে বু্যা যায় বে, বহিরাংশের কি র্রপ ইইবে তাহা আল্লাহ্ ব্যাতীত কেহ জানেন না। উল্নেে্য বে, ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি (র) এই সব কয়াটি ব্যাখ্যাই উল্লেথ কর্রিয়াছ্ন :
 নিকটটে «ুঁকিকয়া থাকিবে। তাঁহারা যথন যেভাবে ইচ্মা সেই ফল ভোগ করিতে পারিবে।
 নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে।’
 উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল্ল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

মোটকথা, জান্নাতের ফল-ফলাদি ভোপ করিতে গিয়া কেইই বাধার সম্মুখীন হইবে না বরং যখনই কেহ ফল খাইতে চাহিবে তখন ফল তাহার নিকট ঝুঁকিয়া পড়িবে।
 কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?’

জান্নাতী ফরাশ ও উহার শ্রেষ্ঠত্দের কথা উল্লেখ করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :

فيْ जर्थाৎ জान्नाতের যেই ফরাশের কথা উল্লের্গ করা হইইয়াছে, 'সেই সকলের মাঝো রহিিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পৃর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পার্শ করে নাই।

تَاصـبراتُ الطَّرْفْ অর্থ यে সব नারী নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি চোখ তুলিয়া তাকায় না বরং সদা চোখ অবনত করিয়া রাথে। বস্তুুত এই আনত নয়না রমণীগণের নিকট নিজেদের স্বামী ব্যতীত জান্নাতের অন্য কোন বস্তু সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, আতা খুরাসানী ও ইব্ন যায়দ (র) এইরূপ ব্যাথ্যা করিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী ন্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট তোমার চেয়ে সুন্দর ও প্রিয় বস্তু দ্বিতীয়টি আর নাই। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে তোমার জন্য আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।
 দেওয়া হইবে, উহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। বরং তাহারা হইবে কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। জান্নাতী স্বামীদের পূর্বে কোন জ্বিন বা মানুষ তাহাদিগের সহিত কখনো সহবাসে মিলিত হয় নাই। এই আয়াতটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরততত ইব্ন মুনযির (র) বলেন যে, যামরা ইব্ন হাবীবাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জ্বিনরা কি জান্নাতে প্রবেশ করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যা, জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় তাহারা বিবাহ-শাদী করিবে। পুরুষ জ্বিনরা মহিলা জ্বিন বিবাহ করিবে আর পুরুষ মানুষ বিবাহ

 ‘তামরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপানকের কোন্ অনুপ্রহ অন্বীকার করিবে?" অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা জান্নাতী শ্রীরূর প্রশংংস করিয়া বলেন :
 ইব্ন যায়দ (র) এবং আরো অনেকে বলেন ঃ জান্নাতী ন্ত্রীগণ ইয়াকৃতের ন্যায় পরিম্ছ্ন
 ব্যবহত হইয়াছে।

ইবุন আবূ হাতিম (ন) ...... আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আব্দুন্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসুলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সত্তর পাট রেশমী পোষাকের বাহির ইইতে জান্নাতী ন্র্রীদের পাল্যের গোছর ওভ্রত দেখা যাইবে। এমনকি
 তাৎপর্য ইহাই। ইয়াকৃত এমন একটি পাথর যাহার ভিতরে সূতা প্রবেশ করা হলে বাহির হইতে উহা স্প্ট দেখা যায়।" ইমাম তিরমিযী (র) আতা ইবৃন সাক্যেবের সূত্রে উবায়দ ইব্ন হুমায়দ ও आবুল্দ आহওয়াস (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ (র) ..... উবাই (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই (রা) বলেন :
 দুইজন করিয়া হর দেওয়া হইবে। তাহারা প্রত্যেকে সত্তর পাট কর্য়া পোষাক পরিধান করিবে. সেই পোষাকের বাহির হইতে তাহাদিগের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা यাইবে।" এই সূত্রে এই হাদীসটি ইমাম আহমদই বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আইয়ুব ও মুহাশ্মদ ইব্ন সীরীনের সূজ্রে ইসমাঈল ইব্ন উनাইयाর হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বে, মুহাম্মাদ ইবৃন সীরীন (র) বলেন : একদিন ণৌরব প্রকাশ কিংবা আলোচনা প্রসংণে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিন্ন বে, জান্নাতে পুরুম্ের অং্য্যা বেশি হইবে না কি মহিলাদের? উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, অানুল কাসিম (সা) কি বলেন নাই বে, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা রার্রির চন্দ্রের ন্যায় আর দ্বিতীয় পর্यায়ে প্রবেশকারী দনটি আকাশের নক্ষচ্রের ন্যায় উজ্জ্ণ হইবে। তাহাদিগের প্রত্যেককে দুইজন কর্যিয়া শ্ত্রী দেওয়া হইবে, গোশতের বাহির ইইতে তাহাদের পাল্যের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাইবে। আার জান্নাতে কোন পুকুষই থ্রী ছাড়া থাকিবে না। आবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফফে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াহে।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (র!) বनেন, রাসূনूল্ধাহ্ (সা) বनিয়াছছন : "আাল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এক সকাল বা

এক বিকাল দूनिয়া এবং দूनিয়ার মধ্যে যাহা আছে অপেক্গ উত্ত। এবং একজন জান্নাতীকে বে পরিমাণ স্থান দেওয়া হইবে উহার এক ধনুক কিংণা এক কোড়া পরিমাণ স্शাन দूनिয়া এবং তন্মধ্যস সমুhয় বস্তু হইতে উত্তম। একজন জান্নাতী মহিনা একনার यদি পৃথথবীর দিকে "ঁকি মারিয়া দেথিত, তাহা হইলে আকাশ ড পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্ছান সুগধ্ধি ও সুবালে ভরিয়া যাইত। একজন জান্নাতী মহিলার আবার ওড়না দুনিয়া এবং তাহার মৃ্ধ্য যাহ আছে, তাহ হইতেও উত্তম।" হুযায়দ ও আনাসের সূত্রে আবূ ইসহককে হাদীস হইতে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি হবহ বর্ণনা করিয়াছেন।
 জীবনে বে ব্যক্তি সৎকর্ম করে আখিরাতে সে উর্ত্যম প্রত্দিান আর উত্তম পুরস্কার লাড করিবে!' বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বানেন,
 উত্ত্ প্রত্দিদান এবং অর্রে অধিক।

বাগাবী (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইইত বর্ণনা করেন। আনাস ইব্न মালিক (রা) বनেন ঃ রাসূল (সা) একদিन আয়াতটি তিনাওয়াত করিয়া বলিলেন : "তোমরা কি জান বে, তোমাদিগের প্রতিপালক (এই আয়াত্) কি বলিয়াছছন?" উত্তরে সাহবাপণ বলিলেন ঃ এই ব্যাপারে আল্নাহ্ এবং তাঁার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূলूল্ধাহ্ (সা) বলিলেন : "(এই আয়াত্) আল্লাহ্ ত'অালা বলেন, যাহাদিগকে অমি তাওহীদের নিয়ামত দান করিয়াছি; তাহাদিগের পুরক্কার জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।"

䍝 কোন অবদান অন্বীকার করিবে?’’ সম্পর্কিত এই হাদীস নিম্নর্দপ :

ইমাম তিরমিযী ও বাগাবী (র) ..... হयরুত আবূ হুায়রা (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূনूল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছছন, "ব্যে ব্যক্তি আল্লাহৃকে ভয় করে, সে রাত জাগিয়া ইবাদত ক্র। আর লে রাত জাগিয়া ইবাদত করে, সে মনযিলে মকসূদে পপोঢছ যায়। মনে রাখিও আল্লাহ্র পণ্যের মূল্য অনেক চড়া। মনে রাখিও আল্লাহ্র পণ্য হইই জান্নাত।"

বাপাবী (র).... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হ্যরত আবুদারদা (রা) বলেন, রাসূলून्নাহ (সা) একদিন খুত্বা দেওয়ার সময় .. তিলাওয়াত করেন, Єনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন ব্যক্তি यদি ব্যািচার কিংবা চूরি করে তবুও কি তাহাকে দুইটি জনন্নাত দেওয়া হইবে? রাসূলুল্মাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এইভাবে

(01)


(ג1) 和





(L2) (2)
(oL)


(土) (1)




$$
\begin{aligned}
& \text { O (vv) }
\end{aligned}
$$

৬২. এই উদ্যানদ্য ব্যতীত আর্যো দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।
৬৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপানকের কেনন্ অনুগ্থহ অন্ধীকার় করিবে?
৬৪. घन সবুজ এই উদ্যান দুইটি।
৬৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রত্পানকের কোন্ অনু্্রহ অস্ষীকার করিবে?
৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্মলিত দুই প্রস্রবণ;
৬৭. সুতরাং তোমরা উভভ্যে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্থীকার করিবে?
৬৮. সেथায় রহিয়াছে ফন্নমূল খর্জুর ও আনার।
৬৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপানকেক্র কোন্ অনুগ্রহ অস্ষীকার করিবে?
१०. সেই সকলের মাঝে সুশীলা সুन্দর্রীণণ।
৭১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কেনন্ অনুগ্রহ অস্থীকার কর্রিনে?
৭२. চাঁহার্যা তাঁবুত্ সুর্রকিতা হ্রে।
৭৩. সুতরাং তোমরা উভর্যে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগুহ অস্বীকার করিবে?
१8. ইহাদিগকে ইতিপৃর্বে কোন মানুষ অথবা ড্ভিন স্পর্শ করে নাই।
৭৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের্র অনুধ্রহ অস্বীকার করিबে?
৭৬. উহার্রা হেনান দিয়া বসিবে সব্রুজ ঢাকিয়ায়; সুন্দর গালিচার উপর।
৭৭. সুতরাং ঢোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্ধীকার কর্রিবে?
৭৮. কত মহান ঢোমার প্রতিপালককর নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।
 দুইটি জান্নাতের কথা বলা হইয়াছে, উহা অপেক্কা নিম্মস্তরের আরো দুইটি জান্নাত রহহিয়াহ্।।

একটি হাদীলে বলা হইয়াছে বে, দুইটি জান্নাত এমন আছে যাহার যাবতীয় পাত্র ও অন্যান্য বস্থু সোনার তৈরি। অার দুইটি জান্নাত আছে এমন যাহার যাবতীয় পাত্র ও সমুদয় বস্তু র্রপার তৈরি। প্রথম দুইটি মুকাররাবীন তথা আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাধ্ত বিশিষ্ঠ ঈমানদারদের জন্য নির্বারিত আর পরবত্তী দুইটি নির্ধারিত করা হইয়াছে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য। আবূ মূসা (র) বলেন, সোনার তৈরি দুইটি জান্নাত মুকাররাবীনদের জন্য এবং র্পপার তৈরি দুইটি জান্নাত আসাবুল ইয়ামীনদের জন্য।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লেচ্য দুইটি জান্নাত ত্তরের দিক দিত্যে ঊপরোক্ত


প্রথম দুইটি জান্নাত দ্বিতীয় দুইটি অপেক্ষা ল্রেষ্ঠ ও উত্তম হఆয়ার কয়েকটি দলীল রरহয়াহে।

১। আল্লাহ ত'আালা প্রথম দুইটি জান্নাতের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছেন আর এই দুইটির কথা বলিয়াছেন পরে। আর ইহা সর্বজন স্বীকৃত বিধান বে, যাহার কথা আগে উল্লেখ করা হয়, উহার মর্বাদা অধিক।
 পূর্ণ) আর দ্বিতীয়টি সস্পর্কে বলা হইয়াছে পানি সিঞ্চেনের ফলে ধৃসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইবৃন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস


 ‘ইকরিমা, সায়ীদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আত, आত্য়্যা, আওফী, হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইব্ন রাফি ও সুফিয়ান সওরী (র) এইর্রপ মত পোষণ কর্রিয়াছেন। মুহাশ্মদ ऐব্ন কাব বনেন

৩। প্রथম দুই জান্নাত সপ্পর্কে বলা হইয়াহ



 হওয়া অনেক উত্স।
 পরিপৃর্ণ, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।
 जর্থাং উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। আর এইখানে বলা হইয়াছে
 বলাবাহ্ন্য বে, প্রথমটিতেে ব্যাপকতা ও সংখ্যাগত আধিক্য রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়টিতে আছে সীমাব্ধত। উল্লেখ্য সীমাবদ্ধতা অপেক্ষ ব্যাপকতা অধিক উজ্তম।

আব্দ ইবন হ্মাইদ (র) ..... উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন- কতিপয় ইয়াহৃদী রাসূলুল্बাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিন, সুহান্মদ! জান্নাতে ফন পাওয়া যাইবে? উত্তরে রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিলেন : "乡্যা, জান্নাতে ফनমূল, খর্জুর ও আনার থাকিবে।" অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, দूनिয়য়ায় মানুষ যেমন ফল ভক্ষণ করে জান্নাতীরা তেমন ভঙ্ষণ করিবে? উত্তরে রাসূন্মা াহ্ (সা) বলিলেন : "रাঁ, দूनিয়ার হুলনায় আরো অনেক বেশি খাইবে।" তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা কর্নিল বে, ইহাতে কি তাহাদিপের পেশাব-পায়খানা হইবে? উত্তরে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বनিলেন না, "জান্নাতীদের পেশাব-পায়খানা হইবে না। তবে আহারের পর তাহাদিগের শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইবে। তাহাতেই আল্লাহ্ অ‘‘ালা! পেটের সমস্ত ময়না আবর্জনা দূর করিয়া দিবেন।"

উল্লেখ্য বে, আলোচ আয়াতে এ়বং এই হাদীলে বিশেষভাবে থর্জ্রে ও আনারের কथা উল্নেখ করা ছইয়াছে। ইহাতে এই দুইটি ফলের শ্রেষ্ঠত্ম বুঝানোই উল্লেশ্য।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরুত ইব্ন আব্dাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতী থেজুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা জান্নাতীদের পোষাক তৈরি হইবে। উহার রং হইবে লাল সোনার ন্যায়, ডাল-পালা হইবে সবুজ यমরর্রদ পাথরের ন্যায়। লেই বৃক্ষের ফল হইহবে মখু অপেক্ষা মিষ্ঠ আর মাখন অপেক্ষা নরম। সেই খেজুরের কোন বীচি থাকিবে না।

ইবन आবূ হাতিম (র) ..... आবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসুলूন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম বে, হাওদা সহ একটি উট যত বড় দেখায়, জান্নাতের এক একটি আনার তত বড়।"

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন : 8 আছে সুশীলা, সুন্দরীণণ।
 অত্ত্ত ক্রপসী সার্ধী চরিত্রবান নারী। ইशা জমহ্র আলিমগণ্ণর মত। উন্সে সালামা (রা) হইতেও মারফূ সূত্রে এইর্পপ বর্ণিত আছে। আর্রেকট হাhীসে আছে বে, জান্নাতের হুরণণ এই বলিয়া গান গাইবে বে,

位 মহামান্য 'স্বামীদের জন্যই আমার্দিগের সৃষ্টি। কেহ কেহ ' তাশদীদ দ্বারা পড়িয়াছেন।
 কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার ‘রিবে?"

 এইখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম দুই জান্নাতের হুরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে 'قَاصــرات الطَّ অর্থাৎ উহারা নিজেরাই চোখ অবনত করিয়া রাখে, আর এইখানে বলা रইইয়াছছ ${ }^{2}$ বলাবাহুল্য যে, যে নারী নিজের দৃষ্টি নিজেই অবনত করিয়া রাখে; সে সেই নারী হইতে উত্তম যাহার দৃষ্টি অন্য কেহ অবনত করিয়া রাখে, যদিও উভয়েই সুরক্ষিতা।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি করে "খায়রা" তथা সুশীলা সুন্দরী রমণী রহহিয়াছে। প্রত্যেক রমণীর জন্য আছে একটি করিয়া তাঁবু। প্রত্যেক তাঁবুর আছে চারটি করিয়া দরজা। এই প্রতিটি দরজা দিয়া প্রত্যহ এমন হাদিয়া তোহ্ফা আসিতে থাকে যাহা ইতিপূর্বে কেউ চোখে দেখে নাই। সেথায় না আছে কোন ফিতনা-ফাসাদ, না আছে অশান্তি, না আছে কোন দুগন্ধ, না আছে কোন ঘৃণার বস্তু। উহারা হইল ডাগর চোখা আনত নয়না হূর যে সুরক্ষিত ডিম্ব।

ইমাম বুখারী (র) ...... আব্দুল্ধাহ ইব্ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্নাহ ইবৃন কায়স (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতে মুক্তার তৈরি একটি তাঁবু আছে, যাহার ভিতরাংশ শূন্য। উহার প্রস্থ হইল ষাট মাইল। উহার প্রতিটি কোণে জান্নাতীদের স্ত্রীদের বসবাস। এক কোণ হইতে আরেক কোণের লোকদিগকে দেখা যায় না। জান্নাতী ঈমানদার পুরুষগণ তাহাদিগের নিকট আসা-যাওয়া করিবে।"

ইমাম বুখারী (র) আবূ ইমরানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ ইমরানের হাদীসে ষাট মাইলের পরিবর্তে ত্রিশ মাইলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও আবূ ইমরানের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাত্মি (র).... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতের তাঁবু একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা তৈরি। উহাতে আছে মুক্তার তৈরি সত্তরটি দরজা।

ইবন आবূ হাতিম（র）．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন
 অর্থাৎ মুক্তার তাঁবুতত সুরক্ষিত জ্রে। জান্নাতে একটি মাত্র মুক্ত দ্বারা চার মাইল দীর্ঘ একটি তাঁবু তৈয়ার কর্রিয়া রাথা হইয়াছে। উহাতে আছে সোনার তৈরি চার হাজার দরজা।

আাদ্মল্নাহ ইবন ওহ্ব（র）．．．．．আবূ সাঈদ খুদরী（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী（রা）বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্（সা）বলিয়াছছন ：＂সবচেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতীকে আশি হাজার খাদিম ও বাহাত্তর জন স্তী দেওয়া হইবে। জার তাঁর জন্য হীরা মূতি পান্নার তৈরি একটি গষ্মুজ দেওয়া হইবে，যাহা এতটুকু লষ্বা হইবে যতটুকু দূরত্ণ জাবিয়া হইতে আন＇আ পর্য্ত।＂

ইমাম তিরমিযী（র）．．．．আমর ইব্ন হারিছ（রা）হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াহেন।
 করে নাই। এই আয়াত্ত ব্যার্থ্যা উপরে চলিয়া গিয়াছে। তবে সেইখানে সাথে সাথে
 এইখানে উহা বলা হয় নাই।

位＂ কোন্ অনুপ্হহ অপ্বীকার করিব্বে？＂
 তাক্কিয়া ও সুন্দ্র গালিচচায়।

আनी ইব্ন আবূ তানহা（র）ইব্ন আব্রাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，الرَّزْرْ বিছানা，চাদর। মুজাহিদ，ইকরিমা，হাসান，কাতাদা，যাহ্হাক（র）এবং আরো অনেকে এইর্রপ মত পোষণ করিয়াছেন।

आছিম জাহদারী（র）বলেন， ধরন্নর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

আবূ দাউদ তায়ালিসী（র）সাঈদ ইব্ন জুবাইর（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，


位 বলেন ${ }^{3}$ গানিচা । মুজাহিদ（র）বলেন ${ }^{\text {a }}$

হযরত হাসান বসরী（রা）－কে বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের বিছানা। তুর্মি উগ্গা অনুসধ্ধান কর（অর্থাৎ উহা লাভ করার

 তিন রং এর হইবে।

याয়দ ইব্ন আ'লাকে ${ }^{3}$ অর্থ মূল্যবান বিছনা।

ইব্ন হারया ইয়াকূব ইব্ন মুজাহি (র) বলেন ${ }^{3}$ s, পরিধ্েয় বস্ত্র। ত কিক্রপ ইইবে উহা দুনিয়ার কেইই বলিতে পারে না।
 কায়সী (র) বনেন : আরবগণ বে কোঁ নককশা অংকিত কাপড়কে "

जাবূ উবায়দা (রা) বলেন ${ }^{3}$ তৈরি করা হয়।

খলীল ইব্ন আহমদ (ন) বনেন ঃ ব্যে কোন সুन্দর উত্তম ও মূন্যবান মানুষ কিংবা

 आবকারীকে দেথি নাই, বে পানির বড় বড় বানতি উঠাইতে সক্ষম হয়।"

এখানেও উল্লেখ্য বে, প্রথম দুই জান্নাতীদের বেই ফর্রাশ বা বিছানার কথা বলা হইয়াছ্; উহা আলোচ দুই জান্নাতের বিছানার অপেক্থ বন্হ অণে উত্তম। সেখানে বনা

 বিছানার আা্তর কেমন হইবে উহা বনিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে। উপর্রের অংশ সশ্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। কারণ আস্তরের চেয়ে উপরের অংশ বে বহ ওণণ উন্নত হইবে তাহ সহজেই অনুম্মে। আবার এই বিছানার বর্ণনা দিয়া অবশেবে نُنَ মর্যাদা নাত্ত করিবে। এই কয়েকটি কারণে প্রথমোক্ত দুই জান্নাত শেবোক্ত জান্নাত্দ্য় হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসস্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহান আল্মাহ্র নিকট আমাদিগের প্রার্থনা বে, তিনি বে, আমাদিগক্ক প্রথমোক্ত দুইটি জান্নাতের অধিকারী
 "কত মহান তোমার প্রতিপানকের নাম যিনি মহিমময় ও মহহননুভ।"

जর্থাৎ মহান আন্লাহ্ অ'আলাই এমন এক সত্তা যিनि মহামান্য; যার্র অবাধ্যত করা যায় না। তিনি সম্মানের পাত্র বিধায় তাঁহার দাসত্ করিতে হয়। অকৃতজ্ঞত নয় সদা তাঁহার কৃতজ্জতা জ্ঞান করিতে হয়। তাঁহাকে কখনো বিশ্থৃত হওয়া যায় না; সর্বদা অ্মরণ রাখিতে হয়।
 অর্থাৎ মহিমান্বিত ও গৌরবময়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুদ্দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, "পাকা দাঁড়িওয়ানা মুসলমান বৃদ্ধ (ন্যায়পরায়ণ) ক্ষমতাশীল এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করিয়া কুরআন অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা আল্লাহ্কে ইজলাল তথা সম্মান করার অन्তর্ভুক্ত।"

আবূ ইয়ালা (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "তোমরা ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম তিরমিযী (র) সালামার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
.ইমাম আহমদ (র) .... রাবীয়া ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রবীয়া ইব্ন আমির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে ও্তিয়াছি যে, "তোমরা যুল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মুরাবক (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিম, চার সুনান তথা সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ ও সুনানে আহমদে হযরত আব্দুল্ধাহ ইব্ন হারিছ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) সালাত শেশে সালাম ফিরাইয়া "ililill
 করিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়; তদপেক্ষা বেশি বসিয়া থাকিতেন না।

# সूর্গা उয়াকিয়া <br> ৯৬ আায়াত, ৩ র্কবূ‘, মক্কী 

$$
\begin{aligned}
& \text { দয়াময়, পরম দয়ালু অল্gাহর নামে }
\end{aligned}
$$

আবূ ইসহাক (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) একদিন বলিলেন,.ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! আপনি ঢো বৃ⿸্ধ হইয়া গেলেন। উত্তরে রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বনিলেন, "সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাজালূন এবং সূরা ইযাশ্শামসু কুওবীরাত আমকে বৃদ্ধ করিয়া ফেনিয়াছে।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান ও গরীব।

হাফিজ ইবন आসাকির (র) .....जাবূ याবিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ यাবিय্যা (র) বলেন, হযরত আক্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অন্তিম রোগ শয্যায় হযরত উসমান (রা) তাঁহাকে দেখিতে যান। তখन উসমান (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার রোপটা কি? আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার ऊনাহসমৃহই आমার র্রাগ। উসমান (রা) বলিলেন, आপনার অত্তিম ইচ্ঘ কি? আব্মুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের রহমতই আমার জীবনের শেষ ইচ্ঘ। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাক্যিয়া বলিব কি? আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাস৬দ (রা) বনিলেন, ডাক্তারই তো আমাকে অসুস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। উসমান (রা) বলিলেন, বায়তুলমান হইতে আপনার জন্য কোন অনুদান পাঠিয় দিব কি? আদ্দুল্মাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বনিতেন, ঢাহাতে আমার কোন প্র<্যোজন নাই। ঊসমান (রা) বলিনেন, কেন, তাহাতে তো আপনার মৃত্যুর পর আপনার কন্যাদের উপকার হইবে। ইব্ন মাসউদ (রা) বনিলেন, আমি আমার কন্যাদিগকে প্রতি রাচ্রে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করিবার নির্দেশ দিয়াছি। কারণ আমি ওনিয়াছি বে, রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে জীবনে কখন্ো উপবাস থাকিবে না।

আদ্দুল্নাহ ইব্ন ওয়াহ্ব (র).....আবদুল্মাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে তুনিয়াছি, "বে ব্যক্তি প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে, সে কখনো অভাবে পড়িবে না।"

আবূ ইয়ালা ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে কখনো অভাবে পড়িবে না।"

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমার কন্যাদেরকে প্রতি রাত্রে এই সূরাটি পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছি।

ইব্ন আসাকির আবূ ফাতিমার সূত্রে হাজ্জাজ ইব্ন নাসীর এবং উসমান ইব্ন আবুল ইয়ামানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইব্ন ইয়ামান (র) বলেন, এই আবূ ফাতিমা ইইলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিবের আযাদকৃত দাস।

ইমাম আহমদ (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বলেন, তোমরা আজ যেভাবে নামায পড়, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও ত্মেনিভাবে নামায পড়িতেন। তবে তাঁহার নামায ছিল তোমাদিগের নামাযের চেয়ে সংক্ষেপ। তিনি ফজরের নামাযে সূরা ওয়াকিয়া এবং এই ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিতেন।


১. যখন কিয়ামত ঘটিবে,
২. তখন ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।
৩. ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সমুন্নত;
8. যখন প্রবল কস্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী
৫. এবং পর্বতমালা চূণ্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,
৬. ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;
৭. এবং তোমরা বিভক্ত ইইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে-
৮. ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
৯. এবং বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল!
১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,
১১. উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্প-

## ১২. সুখদ উদ্যানে।

তাফসীর : ওয়াকিয়া কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সুনিশিত বিধায় কিয়ামতকে ওয়াকিয়া নামে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআআলা বলেন :
 নাই। কাজেই যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।
 চাইবেন উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে
 অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগ্গে প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আগমনের পূর্বে, আল্মাহ্ হইতে যা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।
 অর্থাৎ এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক यাহা অবধারির কাফিরিদিগ্গের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে :

অর্থাৎ যেই দিন বলা হইবে, হও, ফলে হইয়া যাইবে। ঢাঁহার কথা সত্য রাজ্ত্ব তাঁহারই। যেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। তিনি অদৃশ্য-দৃশ্য সব কিছু সম্পক্কে অবগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
 অপরিহার্য।

কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত একবার সংঘটিত হইবার পর পুনরায় আবার সংঘটিত হইবে না, সেথা হইতে কেহ পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, كَ
 করিবে। यদিও তাহারা দুনিয়াতে সম্মানিত হয়। আরেকদলকে চির শান্তি নিকেতন জান্নাতে মর্যাদা সম্পন্ন জায়গায় স্থান দিবে, যদিও তাহারা দুনিয়াতে অবহেলার পাত্র হয়। হাসান এবং কাতাদা (র) সহ অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন
 আরেক দলকে করিবে সমুন্নত।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাত ভাই উসমান ইব্ন সুরাকার সূত্রে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইর্বে আর আল্লাহ্র অলীদিগকে সসম্মানে জান্নাতের দিকে লইয়া যাইবে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহারা মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ছিল, কিয়ামত তাদেরকে নীচ ও হীন করিয়া দিবে আর যাহারা দুনিয়াতে নিঃস্ব অসহায় ও অবহেলিত ছিল কিয়ামত তাদেরকে সমুন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দিবে।

आওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, কিয়ামত দূরবর্তী নিকটবর্তী সকলকে আওয়াজ ওনাইয়া দিবে।
 পৃথিবী প্রবল বেেে থরথর্র কর্যিয়া কাঁপিয়া উঠিবে।
 এর जর্থ করিয়াছেন

রবী ইব্ন আनাস (র) বলেন ঃ চানनी তাহার ভিতরে রাখা বসু সহ বেমন নড়াচড়া করে কিয়ামতের দিন পৃথিবী তাহার মধ্যস্থ সযুদয় বস্থু নইয়া নড়াচড়া করিতে ওরু


 তোমরা তোর্মাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর। নিণয়ই কিয়ামতের কপ্পন খুবই अরুত্তৃপূর্ণ বিষয়।
 আাব্মাস (রা), মুজাহিিদ, কাতাদা ও ইকরিমাসহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন পর্বতমালা বহমান বালুকারাশিতি পরিণত
 বালুকারাশিতে পরিণত ইইবে।)
 ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত, হযরত আনী (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইন, কিয়ামতের সময় পর্বতমালা চচর্ণ-বিচ্ণ্ণ হইয়া धূলিকণার ন্যায় হইয়া যাইবে, যাহা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায় আবার বিলুঞ ইইয়া যায়।

আওखী (র) ...... ইববন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, অগ্নি প্রজ্জূলিত করার পর উপরে স্ুুলিংগগর ন্যায় উড়িতে থাকে, यা মাট্তিতে পড়ার পর আর কিছুই দেখা যায় না, উহাকে ‘ُ هُبَاءُ बना হয়।

ইকরিমা (রা) বলেন, লইয়া গিয়া বিক্ষিষ্ট করিয়া ফেনিয়া দেয়।
 উড়াইয়া লইয়া গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া কেলে।

উল্লেখ্য বে, এই ধরননের আরো বহু আয়াত এমন আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় বে, কিয়ামতের দিন পর্ব্সসমূহ আপন স্থান হইতে সর্রিয়া যাইবে, চূর্ণ-বিচ্ণর্ণ হইয়া যাইবে, ধূনিত তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।
 করা হইবে। একদল আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা হযরত আদম (আ)-এর ডান পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছছ এবং কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে। সুদ্দী (র) বলেন, ইহারা ইইল অধিকাংশ জান্নাতী লোক। আরেক দল অবস্থান করিবে আরশের বাম পার্শ্বে। ইহারা ইইবে তাহারা যাহারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে এবং আমলনামা বাম হতে লাভ করিবে। ইহারা হইন জাহান্নামীর দল। সাধারণ আরেক দল মানুষ আল্লাহ্র বরাবর সম্মুখে অবস্থান করিবে। ইহারা আল্মাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্ণ, যেমন, নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন ও ওহাদা। ইহাদের সংখ্যা আসহাবুল ইয়ামীনদের চাইতে কম হবে।"

নিম্নোক্ত আয়াতেও লোকদিগকে তিনভগগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ


অর্থাৎ অতঃপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকার বানাইয়াছি। তাহাদিগের একদল নিজেদের উপর অত্যাচার করে, একদল সঠিক পতে পরিচালিত। আর কতিপয় আল্লাহ্র নির্দেশে সৎকর্ম্ম অগ্পগামী।

সুফিয়ান সওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা মালায়িকার .......... الْكِتَابَ কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইব্ন জুরাইজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য সূরা শেষে এবং সূরা মালায়িকার যেই তিনটি দলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইয়াযীদ রুকাশী (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা
 অর্থ হইল, সমগ্প মানুষ কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত ইইবে। অর্থাৎ তিনি اَنْ এর অর্থ করিয়াছেন أصنْـنا অর্থাৎ শ্রেণী।
 কিয়ামতের দিন তিন দলে বিভক্ত হইবে। মায়মূন (র) বলিয়াছেন,


উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাতো ভাই উসমান ইব্ন সুরাকা (রা) হইতে উবায়দুল্নাহ আতাকী (র) বলেন, তিনদলের দুই দল হইবে জান্নাতী আর এক দল হইবে জাহান্নামী।

ইমাম আহমদ (র)..... হयরত মু‘আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) বनেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ${ }^{\prime}$ তিলাওয়াত করিয়া দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, এই মুষ্টি জান্নাতী আমার কোন পরোয়া নাই। আর এই মুষ্টি জাহান্নামী। আমার কোন পরোয়া নাই। ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে কাহারা আল্লাহ্র ছায়ার দিকে অগ্রসর হইবে? সাহাবাগণ বলিলেন; (এই ব্যাপারে) আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন, "যাহারা নিজেদের পাওনা উসূল করিয়া লয়, অন্যের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করে এবং নিজের জন্য যেমন ফয়সসালা করে, অন্যের জন্যও তেমন ফয়সালা করে।"



ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে মুজাহিদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন বে, বলেন : অপ্রবর্তী লোক হইইলেন মূসা (আ) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ইউশা ইব্ন নূন, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত ঈমানদার ব্যক্তি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সর্বাত্গে ঈমান আনয়নকারী হযরত আলী (রা)। উক্ত হাদীস ইবন আবূ হাতিম (র) ইবন আবূ নাজীহ
 উদ্দেশ্য হইল যাহারা (বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্নাহ) উভঁয় কিবলার দ্ৰিকে ফিরিয়া নামাय পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, অগ্রবর্তী তাহারা প্রত্যেক উম্মতের যাহারা আগে ভাগে নিজ নিজ নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে।
 এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যাহারা সকলের আগে মসজ্রিদে গমন করে এবং সকলের আগে আল্নাহ্র পথে জিহাদে বাহির হয় তাহারাই অগ্রবর্তী ও নৈকট্টপ্রাপ্ত।

উল্লেথ্য यে, উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রতিটিই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ যাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতার


यেমন আাল্লাহ্ ত'অানা বনিয়াছেন :
 তোমাদিগগর প্রতিপানকের ক্মা এবং আসমান-यর্মীন সর্মান বিষ্থৃত জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

"তোমরা তোমাদের প্রতিপানকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও यাহা আসমান ও পৃথিবীর সমান প্রশশ্ত।"

অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকর্ম্ম অথ্থব্তী ইইবে, আখিরাতেও মর্যাদার ক্ষেত্রে সে অখবর্তী হইবে। কারণ আমল অনুযায়ী পুরক্কার প্রদান করাই আল্লাহূর বিধান। এই জনাই আল্লাহ् তাআলা বनिয়াছেন :
 তারা বসবাস করিবে।

হযরত আদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। আদ্মুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, ফেরেশতারা একদিন বলিল বে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আপনি বনী आদমের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি কর্রিয়াছেন। তাহারা সেথায় খায়, পান করে এবং বিবাহ শাদী করিয়া সুখে জীবন কাটায়। আমাদিগের জন্য आপনি আখিরাতকে ত্মেন বানাইয়া দিন। উত্তরে আল্লাহ্ ত'আলা বলিলেন, না। তাহ হইবে না। কেরেশতারা তিনবার এই আবেদন করে। অবশেশে আাল্gাহ্ তাআলা বনিলেন, যাহাদিগকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগকে উহাদিগের সমান করিতে পারি না, যাহাদিগের সম্পর্কে বলিয়াছি বে, হও, ফনে উহারা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আা্দুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম উসমান ইব্ন সাঈদ দারেমী (র) "আর্ররু "আলাল জাহামিয়ায" নামক কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।


১৩. বহ্সংখ্যা হইবে পৃর্ববর্তীদিগেন মধ্য হইতে;

د8. এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিণের মধ্য ইইচে;
১৫. স্বর্ণ-थচिত জাসন্ন
১৬. উহারা হেলান সিয়া বসিবে পরশ্পর মুখামুখি হইয়া;
১৭. ঢাহাদিগেন্র সেবায় ঘোরাফি্্রা করিবে চির কিশোরেরা
১৮. পানপাত্র, কুঁজা ও অ্রমণ নিঃসৃত সুরুাপৃর্ণ পপয়ানা লইয়া।
১৯. সেই সুরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞান হার্রাও शইবে না
২০. এবং তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল,
२১. আর তাহাদিগের ঈন্নিত পাখীর গোশ্ত নইয়া,
২२. জার ঢাহাদিগের জন্য থাকিবে আয়তলোচ্না হৃর,

## ২৩. সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,

## ২৪. তাহাদিগের কর্ম্রর পুরস্কারস্বর্নপ।

২৫. সেথায় তাহারা তুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,
২৬. সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত অগ্রবর্তী দল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদিগের বহুসংথ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের হইতে আর অল্প-সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগ হইতে।

এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য কি সেই সম্পর্কে মুফাসৃসিরদিগেের মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন, পূর্ববর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অতীত যুগের উম্মত আর পরবর্তী দ্বারা উদ্লেশ্য হইল উম্মতে মুহাহ্মদিয়া। ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) হইতে এই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তিনি ইহার

 ‘অন্তর্ভুক্ত হইব।

ইবุন আবূ হাতিম .... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 খারাপ হইয়া याয়। তখन হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) "বলিলেন, "আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেকই হইবে তোমরা কিংবা বলিলেন, তোমরাই অর্ধেক জান্নাতের মালিক হইবে। আর বাকী অর্ধেক অন্যান্য উম্মতদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।"

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ (রা) বলেन, সূরা ওয়াকিয়ার আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন বে, হে আল্মাহ্র রাসূল! বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে আর অল্প সংখ্যক হইবে আমাদিগের হইতে? এই প্রশ্নের এক বৎসর পর রাসূলুল্মাহ (সা) তখন হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, ऊনিয়া যাও, আল্লাহ্ তাআলা 'আ আদম (আ) হইইতে আমি পর্যন্ত "এক ছুল্মাহ" (জামাত) আর শুধু আমার উম্মত হইবে
"এক ছুল্লাহ।" আর দল পূরণ করিবার জন্য আমি কলেমার বিশ্বাসী হাবশী উটের রাখালদেরকে লইয়া লইব।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ..... আব্দুল্নাহ ইব্ন আবূ বকর মুযানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্নাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন, ऊনিয়াছি যে, হাসান বসরী (র) সূরা उয়াকিয়া পাঠ कরিতে করিতে পর্যন্ত পৌছিয়া বলিলেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তীদের যুর্গ তো শেষ হইয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে আসহাবে ইয়ামীনদের অন্তর্ভুক্ত কর।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) .... সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। সারী
 পাঠ করিয়া বলিলেন, এই উশ্মতের অপ্থবর্তী দলটির যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) (র) এই কামনা করিতেন যে, অগ্রবর্তীগণ সকলেই যেন এই উম্মত হইতে হয়। এই হইল হাসান ও ইবন সীরীনের মত। অর্থাৎ উভয় দলই এই উম্মত হইতে হইবে।

বস্তুত প্রত্যেক উম্মতের প্রথম পর্যায়ের লোকগুলি পরবর্তীদের তুলনায় ভালো হইয়া থাকে। এই হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, প্রত্যেক উম্মতের প্রথমদিকের মানুষের মধ্যে অগ্রবর্তীদিগের সংখ্যা বেশি ইইবে আর পরবর্তীদের হইতে ইইবে তদপেক্ষা কম। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, অতঃপর তাহার পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাহার পরের যুগ।

ইমাম আহমদ (র) ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়। তাহার শুরুভাগ উত্তম না শেষ ভাগ উত্তম তাহা বলা যায় না।

এই হাদীসের অর্থ হইন এই বে, পরবর্তীদের কাছে দাওয়াত পৌছাইবার জন্য প্রথম যুগের লোকদের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি দীনের দাওয়াত ও তাবনীগ এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী যুগের লোকদেরও প্রয়োজন। তবে শ্রেষ্ঠত্ধের অধিকারী প্রথম যুগের লোকেরাই। বৃষ্টির অবস্থাও ঠিক তেমন। ফসলের জন্য প্রথমভাগের বৃষ্টির যেমন প্রয়োজন শেষভাগেরও তেমনি প্রয়োজন। তবে প্রথম বৃষ্টি পরবর্তী বৃষ্টির তুলনায় অধিক উপকারী ও গুরুত্ণৃপূর্ণ। কারণ প্রথমবারের বৃষ্টি না হইলে শুধু শেষবারের বৃষ্টি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হইত না। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কেউ কখনো তাহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।"

মোটকথা উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং কিয়ামতের দিন যাহারা আল্মাহ্ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বান্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে, উহাদিগের মধ্যে এই উম্মতের লোকদের সংখ্যাই হইবে বেশী আর শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতও শ্রেষ্ঠ দীনের অনুসারী বিধায় তাহাদিগের মর্যাদাই সকলের শীর্ষে। এইজন্যই অসংখ্য হাদীসে রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এই উশ্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে । অন্য হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং প্রতি এক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরেক বর্ণনায় আছে, সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সহিত আরো সত্তর হাজার জান্নাতে প্রবেশ করিবেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী ..... আবূ মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মধ্য হইতে এমন দল দগ্গয়মান ইইবে, যাহাদিগের সংখ্যা এত বেশি হইবে যে, দেখিতে অন্ধকার রাতের ন্যায় মনে হইবে। পৃথিবীর চতুর্দিক তাহারা ঘিরিয়া ফেলিবে। দেথিয়া ফেরেশ্তারা বলিবে যে, অন্যান্য নবীদের সহিত যত লোক আসিয়াছে, মুহম্মাদ (সা)-এর সহিত তার চেয়ে বেশি লোক আসিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র)..... আবূ যুমাল আল জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যুমাল আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) ফজরের নামায পড়ার পর করিতেন। অতঃপর বলিতেন, সত্তরের বিনিময়ে সাতশত নেকী দেওয়া হইবে।"শে ব্যক্তি একদিনে সাতশত এরও বেশি গুনাহ করিবে তাহার কোন মগ্গল নাই।" এই কথাটি দুইবার বলিয়া উপস্থিত লোকদিগের দিকে ফিরিয়া বসিতেন। আর রাসৃলুল্নাহ (সা) স্বপ্ন খুব পছন্দ. করিতেন। তাই প্রতিদিন ফজরের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিত্নে তোমরা কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? আবূ যুমাল (রা) বলেন, আমি একদিন বলিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্মাহ! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, "আল্মাহ্ আমাদের মঙল করুক, অমগল হইইতে রক্ষা করুক, কল্যাণ আমাদিগের জন্য আর অকল্যাণ আমাদের শক্রুদের জন্য। আল্নাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যই সকল প্রশংসা। তোমার স্বপ্ন কি বল।" আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি দেখিলাম যে, একটি প্রশস্ত পরিচ্ছ্ন ও সুগম রাস্তা। বহুলোক সেই রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে। যাইতে যাইতে সেই রাস্তাটি একটি বাগিচার সহিত মিলিত হয়। এমন মনমাতানো ও আকর্ষণীয় বাগিচা জীবনে আর কখনো আমি দেখি নাই। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষলত, প্রবহমান ঝরণা রকমারী বৃক্ষরাজি বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল ইত্যাদিতে বাগিচাটি পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পর একদল লোক আসিয়া সেই বাগিচাটির পাশ দিয়া দ্রুতগতিতে

বরাবর সন্মুথ্রে দিকে চলিয়া যায়। তারপর আর্রেক্দল লোক তথায় আগমন করে। সংখ্যায় ছিল তাহারা প্রথম দলের তুননায় অনেক বেশি। তাহাদিগের একাংশ সেই বাপিচার মষ্ব্য जাহাদ্র পশ পান চড়াইতে ওরু করে এবং বাকী অংশ তথা হইতে কিছू ফলমমন নইয়া চলিয়া যায়। তারপর অরো বহ্ সং্খ্যক লোক তথায় আসিয়া বাগানের শোভা-লৌর্দ্র দেথিয়া মুগ্গ ইইয়া যায় এবং বলিতে ওরু করে বে, ইহাই সবচেয়ে উত্তম ও মনোরম জায়গ। আমি এখনও ব্যেন দেখিতে পাইতেছি শে, তাহারা ডানে-বামে ঝুকিয়া পড়িত্তেছে। অতঃপর আরো সমুথ্থ অগসর হইয়া আমি দেখিতে পাইলাম ব্যে, একটি মিম্বর, উহার সাতটি সিডড়ি। আপনি উহার সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আসনে বসিয়া আছেন। আপনার ডান পার্ণ্বে hীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের এক ব্যক্তি উপবিষ্ঠ। সে যথন কথা বলে সকনেইই তথন অতন্ত মনর্যো সহকারে তাহার কথা শ্রবণ করে। তাহার সমুখ্ আরেক্জন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিল। আকার আকৃতিতে ও স্বতাব-চরিত্রে বেন সে ঠিক आপনার মত। সকনেই অত্তু মনবোগ ও ওরুত্ম সহকারে তাঁহার কথ্থা শ্রবণ
 উशাকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। আর আপনার বাম পার্ণ্বে মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। মুখে যেন ঢাঁহার অনেক তেন মাখানো जার মাথার চূনখুেো যেন পানিতে डिंज।

এই স্বপ্ন Жনিয়া রাসূলূন্নাহ (সা)-এর চোরারার রং পরিবর্তন হইয়া গেন। কিছুহ্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিব্রিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, তুমি সহজ-সর্ল ও প্রশশ্ত শেই রাষ্তা দেথিয়াছ। উহা হইল সেই দীন যাহা লইয়া আমি আল্লাহ্র্ন নিকট হইতে তোমাদের কাছে আসিয়াছি এবং তোমরা যাহার অনুসরণ কর। লোতা-লৌক্দর্বে বৃक্ষলত ও ফলমূলে পরিপূর্ণ বাগানটি হইন দুনিয়া। উহার সহিত আমার এবং আমার সাহাবী-অনুসারিদের কোন সশ্শর্ক নাই এবং আমাদিপের সহিতও উহার কোন সংশ্রব নাই। আমরাও দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়ি নাই আর দুনিয়াও আমাদিগের সহিত জড়াইতে পারে নাই। সেথায় আগত প্রথম দলটি হইলাম আমরা। আমাদিগের পর আরেকদল লোক আসিবে। যাহারা সংখ্যায় হইবে আমাদিগের চেয়ে অনেক বেশি। তাহাদিণের কেহ দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়িবে জার কেহ প্রর্যোজন পরিমাণ গ্রহণ করিয়া চনিয়া যাইবে। ইহারা পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। ঢারপর আরো একটি বড় দল आসিবে যাহারা দুনিয়ার শোতা লৌন্দ্য দেথিয়া মুঞ্ধ হইয়া যাইবে जবং ডানে-বামে झুঁকিয়া পড়িয়া সঠিক পথ হারাইয়া <েলিবে। ইন্নালিল্ধাহ্ ..... । আর ঢুমি সঠিক পথথ রহিয়াছ। আর এই অবস্থায়ই তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিবে। সাত স্তুর বিশিষ্ট মিষ্বরটি তুমি দেখিয়াছ। উহার অর্থ হইল বে, দুনিয়ার আয়ুকাল সাত হাজার বছর। আমি সর্বশেষ হাজারে আগমন করিয়াছি। আমার ডানপার্শে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণ্ণর বে লোকট্টিকে তুমি দেথিয়াছ তিনি হইনেন, হयরত মূসা (আ)। আমার বাম পাশ্বে

যাঁহাকে দেথিয়াছ তিনি হইলেন，হযরত ঈসা（আ）। আকার আকৃতি ও স্বভাব－চরিচ্রে আমার ন্যায় ব্যে লোকট্টেকে দেথিয়াছ তিনি হইলেন，হযরুত ইবরাহীম（আ）। আমরা সকনেই তাহাকে শ্রদ্ধা করি এবং তাহার অনুসরণ করি। আর যেই উট্ট্রীটিকে দেখিয়াছ আমি উহাকে তুলিয়া উঠাইতেছি উহা হইল কিয়ামত। আমাদের আমলেই কিয়ামত সংঘটিত ইইবে। আমার পর আর কোন নবীও আসিবে না। আর আমার উম্মতের পর কোন উম্মত আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন，ইহার পর হইতে রাসূলুল্মাহ্（সা）কেহ কোন স্বপ্ন দেথিয়াছে কিনা আর জিঞ্ঞাসা করিতেন না। তবে কেহ কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিলে উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।
 অর্থাৎ স্বর্ণ খচিত। মুজাহিদ，ইকরিমা，সাঈদ ইব্ন জুবাইর，যায়ঁদ ইব্ন আসলাম， কাতাদা，যাহ्হাক（র）এবং আরো অনেকে এইর্পপ অর্থ করিয়াছেন। সুদ্দী（র）বলেন

 বসিবে। কেহ কাহারো পিছনে থাকিবে না।
 করিবে এমন কিশোরেরো，যাহারা চিরকান একই অবস্থায় বহান থাকিবে，বয়সে তাহারা বড় হইবে না। বৃদ্ধ ইইবে না এবং তাহাদিগের কৈশোরেও কোন পরিবর্ত্ত आসিবে না।
 পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিসৃত সুরাপূণ্ণ পেয়ালা নইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

 চির কিশ্শোরের এমন প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা দ্মারা এইসব পাত্র পূর্ণ করিয়া জান্নাতীদের কাহে ঘুরাফিরা করিবে，যাহা কখনো নিঃশেষ হইইে না।
 উহাতে তাহাদিগের মাথা ব্যাथা হইবে না এবং মস্তিক বিকৃতি ঘটিবে না। বরং সেই সুরা পানে চরম পুলক，তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করিবে।

যাহহহাক（র）．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আব্বাস（রা） বলেন ঃ মদের চারটি তৃণ। নেশা ধরা，শিরঃঃীীড়া হওয়া，বমি হওয়া ও পেশাব বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহ্ ত＇অানা জান্নাতের মদকে এই চারটি ত্তণ হইতেই পবিত্র রাখিয়াছেন।
ইবনে কাছेর こొম ぞ心——○
 জান্নাতীদের পছছ্দমত ফলন-মূন এবং ঈন্সিত পাথীর গোশ্ত নইয়া ঘুরাফির্রা করিবে। জান্নাতীরা উহা হইতে তাহাদিগের পছন্দমত ফ্ন-মূল ও গোশ্ত নইয়া আহার করিবে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, অন্যান্য খদ্যের ব্যাপার্র বেমন নিয়ম হইন, পাত্রের নিজের সম্মুখ হইতে আহার করিতে হয়, পাত্রের বেখান-সেখান হইতে খাদ্য প্রহণ করা নিষিদ্ধ, ফলের ব্যাপার তেমন কোন নিয়ম নাই। বরং পাত্রের বে কোন অংশ হইতে পছন্মমত ফল আহরণ করিয়া খাওয়া জা়্যে আছে। হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিনী কর্ত্ণ বর্ণিত ইকরাশ ইব্ন যুআইব এর হাদীলেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হাফ্জি আবূ ইয়ালা মুছিনী ..... ইকরাশ ইব্ন যুআইব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরাশ ইব্ন যুতাইব (রা) বলেন, আমি একদিন আমার এলাকার সদকার মান লইয়া মদীনায় রাসূনুন্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমন করি। মদীনায় গিয়া দেখি বে, রাসূনूল্মাহ (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মাঙ্小ে বসিয়া আছ্নে। আমার সহিত ছিল যাকাতের অনেকখেলি উট। আমাকে দেথিয়া রাসূলুন্নাহ (সা) বলিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি ইকরাশ ইব্ন যুআাইব। রাসূনूল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বংশ পরিচয়? তখন আমি আমার পৃর্বপুরুম মুররা ইব্ন উবায়দ পর্য়শ্ত বশশ পরিচ় উল্লেখ করিয়া বলিলাম, এইখলি মুররা ইব্ন উবায়দের সদকা। अনিয়া রাসূলूল্নাহ (সা) একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এইখ্লি আমার সশ্প্রদাঁ্যের ঊট। এইপ্তলি আমার সস্প্রদাল্যের সদকা।" অতঃপর রাসূলুন্নাহ (সা) উট্ললির গায়ে সদকার চিছু দিয়া অন্যান্য সদকার উটের সহিত রাখিয়া দেওয়ার নির্দিশ দিয়া আমার হাত ধরিয়া হযরতত উম্মে সানামা (রা)-এর ঘরে নইয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন খাবার আছে কি?" উত্তর আসিন, হঁঁ, আছে। কিছুহ্কণ পর একটি পাত্রে কর্যিয়া পর্यাণ্ত পরিমাণ ছারীদ আনা হইন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) উহা খাইতে ওরু করেন। আমিও পাত্রের চতুর্দিক হইতে খানা নইয়া খাইতে নাগিলাম। দেথিয়া রাসূলুল্দাহ্ (সা) তাঁহার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধর্রিয়া ঝেলিলেন এবং বলিলেন ঃ ইকর্রাশ! এক জায়গা ইইতে খাও। কারণ ইহা একই খাদ্য। অতঃপর আরেক পাত্র থেজুর কিং্বা আছুর আনিয়া আমাদের সামনে রাখা হইন। আমি আমার সম্মুখ হইতে খাইতে নাগিলাম। কিনু রাসূনুন্ধাহ্ (সা) পাত্রের এখান-ఆখান হইতে ফল নইয়া খাইতে ওরু করেনেন এবং বনিলেন "ইকরাশ! তোমার ব্যোন হইতে ইচ্ছা খাও। কারণ ইহা একই বর্ণ্রে খাদ্য নহে।" তারপর রাসূন্ন্নাহ্ (সা) পানি দ্বারা হাত খুইয়া ভিंজা হাত দ্বারা তিনবার মুখমজন দুই বাহ এবং মাথা মাসহ্ করিয়া বলিলেন, ইকরাশ! আাঞ্ দ্মারা পাকানো খাদ্য খাইয়া এইভাবে ওজ্র করিতে হয়। তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছছন। তিরমিযী ইহাকে গরীব বলিয়াছ্ছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন:। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্দাহ্ (সা) স্বপ্নের ব্যাপারে খুব কৌতুহনী ছিলেনः। একদিন এক মহিলা আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসৃল! আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক ব্যক্তি বসিয়া আমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে লইয়া গেল। অতঃপর আমি একটি প্রচণ আওয়াজ তনিতে পাইলাম, আওয়াজ তনিয়া জান্নাতের মধ্যে সকনেই চমকিয়া উঠে। তখন চোখ তুলিয়া আমি অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখিতে পাইলাম। মহিলাটি এইভাবে বারজন লোকের নাম উল্লেখ করে, যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্মাহ্ (স) একটি অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহিলাটি এইবার অন্য नোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল যে, তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহারা জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত। তাঁহাদের পরিধানে বহু মূল্যবান আকর্ষণীয় পোষাক। তাঁহাদের দেহের রক্ত যেন টগবগ করিতেছে। তখন বলা হইল যে, ইহাদিগকে বায়যাখ কিংবা বারयাখ নদীতে লইয়া যাও। ঢাঁহারা উহাতে ডুব দিয়া:বাহির হইয়া আসে। তখন তাঁহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জৃল দেখাইতেছিল। অতঃপর সোনার পাত্রে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য তাজা খেজুর আনা হইল। তাঁহারা উহা হইতে তৃপ্তির সহিত আহার করেন। সেই আহারে আমিও তাঁহাদিগের সহিত অংশ করিয়াছিলাম। এই স্বপ্নের কিছুদিন পর দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমুক অমুক বার জন লোক শাহাদাত বরণ করিয়াছেন। সংবাদ ওনিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) মুহিলাটিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, তোমার স্বপ্নটি আবার বল দেখি, মহিলাটি স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিল যে, অমুকের পুত্র অমুককে অমুকের পুত্র অমুককে জান্নাতে ঊপস্থিত করা হইন।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) .....সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সওবান (রা) ‘বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'জান্নাতের বৃক্ষ হইতে একটি ফল ছিঁড়িয়া লইলে তৎক্ষণাৎ সেখানে আরেকটি ফন্न আসিয়া পড়িবে।
 পাগীীর গোশত লইয়া ঘুরাফি্যা করিবে।

ইমাম আহমদ .....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'জান্নাতের পাখীঔলি বুখতী উটের ন্যায় বড়। উহারা জান্নাতের গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়। ऊনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের পাথীখলি খাইতে তো খুব সুস্বদু হইবে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তদপেক্ষা আরও সুস্বাদ নিয়ামত ভোগ করিব। এই কথাটি, তিনি তিনবার বলিয়া অতঃপর বলিলেন, যাহারা জান্নাতের পাখী খাইতে পারিব্বে, আমি আশা করি হুমিও তাহাদের মধ্যে थাকিবে। এंই সূচ্রে কেবলমাত্র ইমাম আহমদ (র)-ই এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হাফিজ্জ आবূ আব্দুল্লাহ্ মাকদিসী ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন ঊমর (রা) বনেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট একটি ‘তূবা’ সশ্পর্কে কথা উঠে। তখন রাসূনুল্মাহ্ (সা) জিজ্ঞেসা করিলেন বে, আবূ বকর! ঢুমি জান কি তূবা কি জিনিস? আবূ বকর (রা) বলিলেন আল্gাহ্ এবং তাঁহার রাসূনই ভালো জানেন। রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বनिনেন, "তূবা জান্নাত্র একটি বৃক্ষের নাম। উशা কত বে লন্বা আল্লাহ্ ত‘‘াनা ব্যणীত কেহ তাহা জানে না। উহার একেকটি ডানের নীচে একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর বছুর পর্যন্ত দৌড়াইতে পারিবে। বৃখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী উহার পাতার উপর পতিত হয়।" ওনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্পাহ্র রাসূল! জান্নাত্রের পাখী তে মনে হয় খুব মোটা তাজা হইবে? উত্তরে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ"যাহারা উহা খাইবে তাহারা আরো মোটা তাজা হইবে। ঢুমিও ইনশাজাল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে থাকিবে।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় কাতাদা (র) বনেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বनिলেন, হে আল্লাহ্র রাসৃল্ ! জান্নাতীরা বেমন মোটা তাজা হইবে আমার তো মনে হয় বে, জান্নাতের পাখীঔনিও মোটা তাজা হইবে। উত্তরে রাসূলল্মাহ (সা) বলিলেন, আবু বকর! আমি আল্লাহ্র শপথ কর্রিয়া বনিতেছি বে, "যাহারা উহা খাইবে, তাহারা উহাদের অপেক্মা বেশী মোটা তাজা হইবে। জান্নাতের এক একটি পাখী বুখতী উটের ন্যায় বড়। আমার বিশ্বাস যে, তুমিও জান্নাতের পাখী ভদ্ষণকারীদূর অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আবূ বকর ইবৃন আবুদूনিয়া..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে কাওছার সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বনিলেন ঃ কাওছার, জান্নাতের একটি দরিয়া যাহা আল্ধাহ্ ত'আলা আমাকে দান কর্রিয়াছেন। উহার পানীয় দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধ্রু অপেক্ষা মিষ্ট। উহার কিনারায় বুথতী উটের ন্যায় বড় .বড় পাথী রহিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, ঢাহা হইলে তো পাখীఆনি খুবই মোট তাজ। উত্তরে রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বনিলেন, "আমরা আরো মোটা তাজা হইব।"

ইমাম তিরমিযী (ন) ..... আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সাঈদ খूদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে সত্তর হাজার পালক বিশিষ্ট এক ধরনের পাখী আছে। ইহারা জান্নাতীদের খাদ্যের খাঞ্চায় পতিত হইয়া পালক ঝাড়া দিবে। ফনে প্রতিটি পালক হইতে এমন সুস্বাদু খাদ্য বাহির হইবে যাহা দুধ্রের চেফ্যে সাদা, মাখনের চেয়ে কোমল এবং মখ্র চেয়ে মিষ্ঠ। (এইভাবে সত্তর হাজার পালক হইতে সত্তর হাজার প্রকার খাদ্য বাহির হইবে) একটির সহিত আরেকটি

কোন মিল थাকিবে না। অবশেবে পাখীটি উড়িয়া যাইবে। এই হাদীসটি খুবই পরীব। রুসাফী এবং তাঁহার উস্তাদ উভয়ই দুর্রন বলিয়া বিবেচিত।

ইব্ন হাতিম (র) ... কাব (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাব (র) বলেন, জান্নাতের পাগীগ্ৰেো বুথতী উটের ন্যায় বড় বড়। উহারা জান্নাতের ফল-মূল আহার করিয়া এবং জান্নাতের প্রসবণ হইতে পানি পান করিয়া জীবন কাটায়। কোন জান্নাতী সেই পাখীর গোশ্ত খাইতে ইচ্ম কর্রিলে পাখী আসিয়া তাহার সামনে পতিত হইবে। জান্নাতী ব্যত্তি উহার বে অংশ ইচ্ম আহার করিবে। খাওয়ার কারণে উহার কোন অংশাই কমিয়া यাইবে না। পূর্বে বেমনই ছিল থাকিয়া যাইবে। অবশেবে পাথীটি উড়িয়া যাইবে।

হাসান ইব্ন আরাফ্া ..... হযরত আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্লাহ্ ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূন্লুাহ্. (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতে পাখী দেখিয়া যখন তোমার খাইতে ইচ্ছা হইবে। তৎক্巾ণাৎ পাখীটি তোমার সম্মুখ্থ ভুনা হইয়া পড়িয়া যাইবে।"
 জান্নাতে আরো থাকিব্বে সুরক্ষিত মুক্ত্রর ন্যায় পরিষ্ফ্ন ও আকর্ষণীয় আয়তলোচনা হুরসমূহ।
 সকল সৎকার্য করিয়া থাকে, উহার পুরষ্কার স্বক্রপ আামি তাহাদ্গগকে জান্নাতে এইসব নিয়ামত দান করিব।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 জান্নাতীয়া কোন অনর্থক বেহুদা অবজ্ঞমমূলক এবং কোন অশ্ধীল ও পাপের কথা শ্রবণ করিবে না। বেমন অন্য আয়াত আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :

 থাকিবে। বেমন অন্য এক আায়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 আর সালাম। তাহাদিগ্গের সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও অনর্থক কথা এবং অশ্ধীলত হইতে মুক্ত থাকিবে।

人
○ وَّحَنْ






○ نَ
(rv)
和 (rı)
○ ${ }^{\circ}$ (ra)

२৭. অার ডানদিক্কের দল, কতভাগ্য বান ডান দিকের দল!
২৮. তাহারা থাকিবে এক উদ্যানে, সেখানে জাছে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ।
২৯. কাঁদি ভরা ক্দলী বৃক।
৩.. সম্প্রসারিত ছায়া,
৩১. সদাপ্রবহমান পানি,
৩२. ও প্রদूর ফলনমূन,
৩৩. যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধఆ হইবে না।
08. আার সমুচ্ছ শय্যাসমূহ
৩৫. উহাদিগকে आমি সৃষ্টি কর্যিয়াছি বিশেयর্ণপে-
৩৬. উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,
৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়ক্কা,
৩৮. ডান দিক্কেন্ন লোকদিগের জন্য।
৩৯. ঢাহাদিগের অনেকে হইবে পৃর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে।
80. এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইচে,

তাফসীর ঃ মুকাররব তথা আল্লাহ্ ত'অালা নৈকট্য প্রাষ্ত বান্দাদের পুরক্কারের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ্ তাআলা আসহাবুন ইয়ামীনদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ সৎকর্মশীল ঈমানদারদিগকে আসহাবুন ইয়ামীন বলা হয়। যেমন মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, আসহাবুন ইয়ামীন ইইল তাহারা, याহাদিগের মর্যাদা যুকাররাবদের চেয়ে কম। জাল্াাহ্ ত'জলা বলেন :
 কিয়ামামতের দিন উহারা কি প্রি্দান ও পুরষ্কার লাভ করিবে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা উহার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন :
 উহাতে থাকিবের ক"ট্টকবিইীন কুল বৃক্ষ। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, আবুল आহওয়াস, কুমামা ইব্ন যুহায়র, সাফর ইব্ন কায়স, হাসান, কাতাদা, আদ্দুল্নাহ ইব্ন
 যাহাত কোন কাঁট নাই।
 এমন বৃक्ष যাহা ফলের ভরে নুইয়া গিয়াছে। ইকরিমা এবং মুজাহিদ হইতেও এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাতাদা (র) বলেন, আমাদের মাबে এই বলে আলোচনা ইইত বে,,

উভয় ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় বে, দুনিয়ার কুল বৃঙ্প বেমন পরিমাণে কম হয় এবং বৃक्ष হয় কাঁটাযুক্ত, জান্নাতের কুল বৃक্ষ ত্মেন হইবে না বরং কুল বৃक्ष একদিকে ব্যেন কন্টকহীন, ত্মেনি উহার ফনও হইবে প্রদূর।

হাফিজ আবূ বকর নাজ্জার (র) ..... সাनীম ইবৃন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালীম ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণ বनাবলি করিতেন যে, ব্দেঈন লোকদের রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসায় এবং রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করায় আমাদিগের বড় উপকার হইত। একদিন

এক. বেদুঈন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল বে, হে আাল্লাহরর রাসূূল! আল্লাহ্ ত'জালা জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ দিবেন বনিয়াহহন, যাহা জান্নাতীদিগক্ক কষ দিবে! అনিয়া রাসূহুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা আবার কোন্ বৃক্ষ?" লোকটি বলিল, কুল বৃक্ষ! কারণ কুল বৃক্ষের কাঁটা মানুষকে কঠ দিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনিলেন, "কেনে, আল্লাহ্
 জান্নাতের কুল বৃক্ষ হইতে কাঁটা ছাড় করিয়া প্রতিটি কাঁটার স্থানে আল্লাহ্ তাআানা একটি করিয়া ফন সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার প্রতিটি কুলের বাহাত্তর প্রকার স্বাদ হইবে। একটির সহিত আরেকটির কোন মিল থাকিবে না।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... উত্বা ইব্ন আবদ আসৃসুলামী (র) হইতে বর্ণনা করেন। উতবা ইব্ন আবদ (র) বনেন, আমি একদিন রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুঈন ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ๗निলাম বে, আপনি জান্নাতে একটি বৃক্ষ থাকিতে বলিতেছেন, আমার জনা মতে উহার চেয়ে বেশী কাঁট অন্য কোন গাছের নাই। जর্ৰাৎ কুল বৃক। अनिয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "(জান্নাতে কুলবৃक্ষ থাকিবে ঠিক কিত্তু) আল্লাহ্ ত"আলা উহার প্রতিটি কাঁটার স্থলে একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিবেন। উহাতে সত্তর বর্ণ্রে খাদ্য থাকিবে। একটির রংহ্যের সহিত আরেকটির বণ্ণ্র কোন মিন থাকিবে না।"

## 

 ন্যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন : সহিত লাগা। কুরাইশদের নিকট এই দুইটি एল বেশী পছন্দনীয় ছিন বিধায় পবিত্র কুরআানে বিশেষভাবে এই দুইটি ফল বৃক্ষের ক্থা উল্লেখ করা হইয়াহে।

ইব্ন जাব্রাস (রা) বলেন : জান্নাতের কদলী বৃক্ষ দুনিয়ার বৃক্ষেরই ন্যায় হইবে। কিন্নু উহার ফন হইবে মধুর চেয়ে মিষ্ট।

জাওহারী বলেন : আয়াতের অর্ণ ইইবে, জান্নাতে এমন কুলবৃক্ছ থাকিবে যাহার কোন কাঁটা নাই এবং থোকা ফলে পরিপূণ্ণ থাকিবে। আল্লাহইই ভালো জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ সাঔদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা), হাসান, ইকরিমা, কুসামা ইব্ন যুহায়র, আবূ কাতাদা এবং খার্যা (র) হইতেও এইর্মপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) ..... হयরত আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়া দ্রততগামী কোন বাহন একশত বছর ধর্রিয়া ভ্রমণ কর্রিয়াও উহা অতিক্রম


ইমাম মুসলিম (র) ও আ'রাজের হাদীস হইতে অই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন। অনুর্রপতারে ইমাম বুখারী (র) মুহাশ্মদ ইব্ন সুফিয়ান থেকে ফুলাইহ (র)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াহ্নে;

आদूর রাষ্যাক (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইতে এই হাদীস্ি বর্ণনা করিয়াছ্হন:

ইমাম আহমদ (র) ..... आবূ হরায়রা (রা) হইঢ়ত বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃফ্ফ আছে, একটি দ্রততগামী বাহন সত্তর কিংবা (বলিয়াছছন) একশত বছর যাবত ভ্রমণ করিতে পারিবে। উহারে هना इয়।

ইবৃন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাত্ একটি বৃক্ আছে, একটি দ্রুত্গামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত উহার ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিত্রুম করিcে পারিবে না। তোমাদের মনে চাইলে (র) आদুর রহীম ইব্ন সুनाয়মান (র)-এর হাদীস হইহত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইভে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা (রা) বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃহ্ম আছ্ একটি দ্রততগামী বাহন যার ছায়া একশত বছর

 ठिকই বলিয়াছেন, আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিডতছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুর্রান অবতীণ কর্রিয়াছেন, यদি কেহ দ্রুতগামী একটি উটের পিঠে চড়িয়া লেই বৃহ্মটি অত্ক্র্ম করিতে চায়. তহা ইইলে চলিতে চলিতে একদিন সে দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে, কিত্যু উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ ত'আলা নিজ হাতে উহা রোপণ করিয়াছেন। এবং উহাতে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তার ডালপালা জান্নাত্রে বাহিরে চলিয়া গিয়াছছ : বৃক্ষটির গোড়া হইতে জান্নাতের সব ক’টি নদী প্রবাহিত হইয়াছে।


शফিজ্জ আবূ ইয়ালা মুছিনী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলून्बाহ् (সা) ( এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর দৌড়াইয়াও উহার ছায়া অত্র্র্ম করিতে পারিবে না।"

ইমাম বুখারী (র) রাওহ ইবৃন আদ্দুল মুমিন (র) সৃত্রে ইয়াবীদ ইবৃন যুরুাইহ (র) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছেন। অনুজ্রপাবে আাবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ইমরান ইবৃন দাউদ কাত্তান (র)-এর মাধ্যচে কাতাদার সূত্রে এবং অনুর্রপ মা'মার ও আবূ হিলাল (র) কাতাদ! (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম রুথারী ও মूসলিম .... আবূ সাঈদ ও সাহ्ন ইব্ন সা‘দ (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাত্ এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুত্গামী ও শক্কিশানী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ইমাম আবূ জাফ্র ইব্ন জারীর (র) ..... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হ্রায়ারা (রা) বােন ঃ নিশ্য়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি বাহন যাহার ছায়া সত্তর বছর ভ্রমণ করিভে পারিবে।

ইমাম তিরমিযী (র) ..... অব̨ হহায়রা (রাা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের ডান সোনার てৈরি। ইমাম তির্রমিযী (র) হাদীসটি হাসান-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন
 একশত বছর্রের রাষ্তী ব্যাপী বিস্তৃত। উহার ছায়ায় বসিয়া জান্নাতীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা কর্রিবে। আলোচনা প্রসংগে তাহাদিগের দুনিয়ার ঞ্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা ও আনन্দ-উৎসবের কथা মনে পড়িবে। ইত্যবসরে আল্ণাহ্ ত‘আলা জান্াতের বাযু থ্রবাহিত করিবেন, যাহা সেই বৃক্ষট্টিকে নাড়া দিবে। তাহাতে দুনিিয়ার গান-বাদ্যের রাগ-রাগীনী ও নুপুর-নিক্কনের মন মাতান্নে আওয়াজ আসিতে থাকিবে।

ইব্ন অাব হাতিম (র) ..... আমর ইব্ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর
 হাজার বছর্রের দূরত্ব বিষ্থৃত হইবে। ইব্ন জারীর যथাক্রমে বুন্দার, ইব্ন মাহদী ও নুফিয়ানের সূত্রে ৎর্র ধরন্নে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... আমর ইব্ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্ন


ইবन অবূ হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) , ‘একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া উহার ছয়া অতিক্রু করিতে পারিরেবে না।

আাওফ (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলূলूলাহ (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতে এমন একটি বৃম্ম আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছ্র ভ্রমণ করিয়াও উহার ছয়া অত্রিক্রম করিতে পারিবে না।

 आর নा লাগিবে সূর্যের जাপ। সূর্ব্যেদয়ের পৃর্বে প্রকৃতি বেমন থাকে সেথায় সর্বক্ষণ ত্মন অবস্থ বিরাজ করিবে।

ইবุন মাসউদ (রা) বলেন, সৃর্যেদদ় এবং সৃর্यান্ঠের মাবামাঝি প্রকৃতি বেমন থাকে, জান্নাতে সর্বাবস্থায় তেমন অবস্থা বিরাজ করিরে।
 ।

সওরী (র) বলেন, জান্নাতের পানি খননকৃত নাল! দিয়া নয় বরং সমতন ভৃমিতে অত্ত নিয়ী্রিত ভবে প্রবাহিত হয়। এই বিষয়ে ঊপরর আলোকপাত করা হইয়াছে।

 কল্পনয় জাগে নাই। ভেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা বলেন :

অর্থাৎ যখনই জান্নাতীদিগকে ফল-মূন খাইতে দেওয়া হইবে, তখনই তাহারা বनिবে, আমাদিগকে পূর্ব্রে জীবিকারৃপ যাহ। দেওয়। ছইত ইহাতে তাহ। তাহ!দিগকে অনুরুপ ফলইই.দেওয়া হইবে। অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে ব্যই ফল-ফनাদি দেওয়া হইবে আকার-আকৃতিতে ব্যেইল্লি একই রকম হইবে, কিন্ুু স্বাদ হইবে প্রেক্টের ভিন্ন ভিন্ন।

সিদরাতুল মুনতা বর্ণনা প্রসংগগ বুथারী ও মুসলিম শরীীফ উল্লেখ করা হইয়াছে বে, র:সূনুল্নাহ (সা) বলিয়াদ্ছে ঃ উহার পাতাখলি হাতির কানের ন্যায় এবং উহার এক একটি ফল হিজ্র অঞ্চেের মটকার ন্যায় বড়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মালিকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী 巴 মুসলিম (র) বর্ণনা করেন শে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একবার সূর্য গ্অহণ লাগিবার পর লোক্দেরকে সাথে লইয়া রাসূন (স) নামাय পড়়ন। নামাय শেবে সাহাবাণণ জিজ্ঞাসা
 যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছন দিকে সরিয়া আসিনেন । (ব্যাপারটা কি?) উত্তরে রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, আমি তখন জান্নাত দেখিতে পাইয়া উহার একটি আপুরের থোকা নইতে চাহিয়াছিলাম। যদি নইঢে পারিতাম তাহা হইলে কিয়ামত পর্यত্ত তোমরা সকলে উহা হইতে থইতে পারিতে।

शাফিজ জাবূ ইয়ান্ল (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। জাবির (রা) বढলनন, একদিন আমরা জোহরের সালাত আদায় করিত্তেছিনাম। হঠাৎ রাসূনূন্নাহ্ (সা) নাম়্ে অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া আমরাও ঢাঁহার সহিত অাগসর হইলাম। দেখিলাম
 आসিলেন। गালাত হযরত কাবব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসৃন! আজ আপনাকে সালাতের মধ্যু এমন একটি কাজ করিতে দেখিলাম, ইতিপৃর্নে আর কখনো या আপনি করে নাই। রাসূন (ज্া) বলিলেেন ঃ তখन আমাকে জান্নাত এবং জান্নাতের শোতা-লৌন্দর্য দ্যানো হইয়াছিল! দেথিয়া আমি জান্নাত হইতে একটি আসুরের থোকা নইতে চাহিয়াছিনাম। কিত্তু হঠাৎ উহার ও আমার মাবে পর্দা পড়িয়া যায়। যদি উহা জানিতে পারিতাম তে পৃথিবীর সকলেই জীবনভর উহা খাইতে পারিত। তাহাতে তাহা ম্রাটেও হ্রাস পাইতো না।

ইমম जাহমদ (র) ..... আমির ইবৃন যায়़দ বাকানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। आমির ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, 'আমি উত্বা ইব্ন আবদ সুলামী (রা)-কে বলিতে ऊनिয়াছি বে, এক বেদুফ্ন লোক রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট হাউজে কাওসার সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং জান্নাত্র কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিন «ে, ইয়া রাসৃনাল্লাহ্! জান্নাতে কি ফু थাকিবে? উত্তরে রাসূনূন্মাহ্ (সা) বলিলেন, एँাঁ, জান্নাতে ফল «!কিবে। তথায় ত্ববা নামক একটি বৃक্ষ অাছ্। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল বে, সেই বৃর্ষ্টিকে আমাদের দেঙের কোন বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যায?? রাসূলুল্নাহ্ (সা)
 दनिल, জौो ना, याই नाई। রাসूल (সা) বनिলেন, তৃবা বৃक্ষটি শাম দেশের জাওয়া নামক একটি বৃক্লের ন্যায় যাহার গোড়ার দিকে একটি মাত্র কাও থাকে যাহার উপর দিক চহুর্দিক্টে ছড়ি়্র যায়। অতঃপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিন, জান্নাতের নিকট आभ্রের থোকা কত বড় হইবে! রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ একটি কালো কাক এক মাস ভ্রমণ কর্রিয়া যতদৃর যাইতে পারে জান্নাতের একটি আभুরের থোকা তত বড়। ন্লোকটি. জিজ্ঞান় কর্রিল, বৃক্ষটির কাও কতটুকু মোটা হইবে? রাসnল (সা) বলিলেন,

তুমি यদি একটি উটের বাচ্চা ছাড়িয়া দাও উহা বৃক্ষের চতুর্দিকে অবিরাম দৌড়াইতে থাক্ক তো। তোমার উট দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইতে কিন্তু বৃক্ষের ব্যাপ্তির শেষ হইবে না। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহাতে কি আগুরও ধরিবে"? রাসৃলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যা। এইবার লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, আঙ্গুরের একটি দানা কতটুকু বড় হইবে? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার আব্বা কি কখনো মোটা তাজা একটি বকরী यবাহ্ করিয়া উহার চামড়া খসাইয়া তোমার আম্মার হাতে দিয়া বলে নাই যে, নাও ইহা দ্বারা মশক বানাইয়া লও? লোকটি বলিল, হ্যা। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ বুঝে নাও যে, জান্নাতের একটি আগ্গুর ঠিক এতটুকু বড় ইইবে। তারপর লোকটি বলিল যে, তাহা হইলে তো উহার একটি দানা আমি এবং আমার পরিবারের সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিব'? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ তোমার পাড়া-প্রত্তিবেশীর সকলে তৃপ্তি সহকারে খাইতে পারিবে।
 কোন মওসূমেই যে কোন ফল পাওয়া যাইবে। যে যখন যেই ফল খাইতে ইচ্ছা করিবে, তখনই সে উহা সম্মু:খ উপস্থিত পাইবে। কোন কিছুই তাহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় কাতাদা (র) বলেন, কাঁটা, দূরত্ বা অন্য কোন কারণে জান্নাতের ফল আহরণে জান্নাতীদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হইবে না ; জান্নাততর ফনের বর্ণনা প্রসংগে রাসূন্লুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছ্থেন, কেহ যদি জান্নাতের একটি ফল আহরণ করে তাহার পরিবর্তে সেখানে আরেকটি ফল সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

ইমাম নাসায়ী ও ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইড় বর্ণনা
 বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী হইতে আকাশ যতটুকু উँচू জান্নাতের বিছানা ততটুকু উঁচू হইবে। আকাশ ও যমীনের মাঝে দূরত্৭ হইল পাচচশত বছরের রাস্তা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, হাসান (র) فُشُرُش


## 

"আমি উহাদিগকে (হুরদিগকে) বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহাদিগকে কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা বানাইয়াছি।"

এইখানে পূর্ব্বে হুদের কথা উল্লেখ না করিয়াই যমীর (সর্বনাম) ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্বের আয়াতে জান্নাতীদের শয্যার কথা আলোচনা করা

ইইয়াছে। ইহাতে স্বভাবত তাহাদিগপর কথা স্শরণ আলে যাহারা পুকুবদের সংগীনীীপপপে এই শय্যায় থাক্বিবে বিধায় তাহাদিগের কথা উল্লেখ না করিয়া শ্বুমাত্র যমীর ব্যবহার করা যথেট্ট মনে করা হইয়াছছ। ハেমন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগগ বना হইয়াছছ (এমन कि উश তथा সূর্य পর্দার অড়ালে बুকাইয়া গিয়াছে।) এইখানে সূর্ব্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ না কর্রিয়াই পৃর্বাপর নক্ষণের ঊপর নির্ভর করিয়াই সূর্ব্যের মমীর তथা সর্বনাম উল্লেখ করিয়া 'تُ বলা বা হইয়াছে।

आবূ উবায়দা (র) বলেন, যAীর ब্যবহারের পृর্बে
 ব্যবহার কর্রাতে কোন অনিয়ম বা ব্যতিত্রুম হয় নাই।
 তাহাদিগকে পুনরায় কুমাযী সোহাগীনী ও লাবণ্যময়ী সমবয়্কা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ক্পপ লাবণ্য দেই-লৌষ্ঠব ও সচ্চরিচ্রতার কারণে ইহারা স্বামীদের নিকট যারপর নাই


মূসা ইবন উবাইদ (র) .... आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন।
 ব্যাখ্যায় বनিয়াছেন ঃ ইহারা হইল जাহারা দুনিয়াতে যাহারা ছিন ব্যৈৗন হারা বৃদ্ধা। ইমাম তির্রমিযী, ইব্ন জার্রীর এবং ইব্ন আবূ হাত্মিও এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইমাম তির্মমিযীী মঢে হাদীসটি গরীী। এই হাদীসের বর্ণনাকারীঢের মধ্যে মৃসা ও ইয়াयীদ দুর্বল বলিয়া বিবেচেত।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... সালমা ইবุন ইয়াবীদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন।
 আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন, "দুনিয়ার কুমারী-অকুমারী প্রত্যেককেই জান্नাতে কুমারী বানাইয়া দেওয়া হইবে।"

হময়দ (রা) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বনেন, একদিন এক বৃদ্ধা মহিনা বলিল বে, হে আল্লাহ্র রসৃন! আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন, যেন তিনি আমাকে জননাতে প্রবেশ করান। ऊনিয়া রাসূনুন্মাহ (সা) বলিলেন, হে অयूকের মা! বৃদ্ধা মহিলারা তে জান্নাত্ প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা ৎনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাদিতে ফিরিয়া যাইতে নাগিল। রাসূন্ন্নাহ্ (সা) উপস্ছিত সাহাবীদিগকে বनिলেন, বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিয়া দাও বে, থখন সে জান্নাতে থ্রেেশ করিবে, তখন বৃদ্ধা
 তিরমিযী (র) শামাল়েলে তিরমিযীতে আবদ ইব্ন হমায়়দরূর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

आবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত বর্ণনা কর্রন। উক্মে সালাiমা (র্木া) বলেন ঃ आমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র র্রাসৃল! পবিত্র কুরুআন্ন বর্ণিত حُحْ অর্থ এমন হুর যাহাদিগের চ্চাখখলি বড় বড় এবং মাথার চুল শকুনের পালকের্র ন্যায়
 রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের হুর সকন মানুযের হাত্প স্পশ কর্রে নাই! ঝিনুকের মধ্ধ্যে সং্রক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ম্ন ও সুরক্ষিত। তারপর আমি বলিলাম
 হইল, জান্নাতী রমমীগণ উత্অম চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত র্রপসী হইবে। তারপর
 এই আয়াতের অর্থ হইল, জন্নাতের হুরগণ ডিমের ডিতরের পাতলা পর্দার ন্যায় নাজুক ও কোমল হইবে। অতঃপর বলিলেন, ইহার অর্থ হইন বে জন্নাতী মহিলা, যারা দूনিয়াতে বৃদ্ধ इইয়া यৌবন হারাইয়া কেলিলিযাছিন; আল্লাহ্ ত'আলার হুকুমে তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহগীনী ও একই সময় জন্মলাভকারী স্বামীদের সমবয়ক্কা বানাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বে, হে আল্লাহ্র রাসূন! দুनিয়ার জান্नাতী नाরীগণ শ্রেষ্ঠ না कি জান্নাতের হহরণ শ্রেষ্ঠ? উত্তরে রাসূন্দ্লাহ্ (সা) বলিনেনে, গালিচার বছিঃ পরিচ্ছদের চেয়ে অন্তঃপরিচ্দদ ব্যেন ল্রেষ্ঠ, জান্নাতের হুরদের চেয়ে দুনিয়ার জান্নাতী নারীীণ ত্মেনি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্রের কারণ কি জানিতে চাইলে রাসৃলুল্ণাহ্ (সা) বলিলেন : কারণ তাহারা নামায পড়ে, রোযা রাথে এবং আাল্লাহ্র ইবাদত করে। আল্লাহ্ ত'অালা
 দিবেন। তাহাদিগের দেহের বর্ণ হইবে সাদা, পোষাক হইবে সবুজ, অলংকারাদি হইবে হন্নুদ এবং চিরিন্ীী হইবে সোনার তৈরি। তাহারা বলিবে:


जর্থাৎ আমরা চিরকান বাঁচিয়া থাকিব কখনও মৃহ্যুবরণ করিব না। আমরা চির সুখী কখনও আমরা সশ্পদহারা হইব না। আমরা নিজ আবাসস্থলে অবস্থানকার্রী কখলো

আমরা সফ্রে যাইব না। আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি তুষ, কখনো অসর্ত্ৰুধ্টি প্রকাশ করিব না। ভাগ্যবান তিনি আমরা যাহার এবং যিনি আমাদের।

অতঃপ্র আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগের মধ্যে অনেক মহিলা দুই, ত্ন, চার বা ততোধিক স্বামীর ঘর করে। এখন যদি মৃত্যুর পর লে এবং তাহার সব কয়জন স্বামীও জান্নাতে যায়, তাহা হইলে জান্নাতে তাহার স্বামী কে হইবে? উত্তরে রাসৃলুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন, "এমন মহিলাকে তন্মধ্য ইইতে যে কোন একজন স্বামী গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মধ্ব্য যাহার স্বভাব-চরিত্র ও আচর-বাবহার ऊলো ছিল, সে তাহাকেই বাছিয়া নইয়া বলিবে, দে আমার প্রতিপালক! आমার এই স্বামী আমার সহিত সকলের চে<্েে ভলো ব্যবহার করিয়াছে, আপ্পি ইহার সহিত আমাকক বিবাহ দিয়া দিন। শোন, উল্মে সানাম! স সর্চরির্রই দুনিয়া ও আখিরাতেন্ননমৃহ কন্যাণ নইয়া গেন!"

এক হাদীসে আছে বে, রাসূন্নাহ্ (সা) কিয়ামতের দিন সমম্ত ঈমানদারকে জান্নাতে নইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ ত'আলার নিকট সুপারিশ করিবেন। তখন আল্লাহ্ ত'আানা বলিবেন ঃ আমি তোমার সুপারিশ কবুল করিনাম এবং সকল ঈমানদারকক জান্নাভে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলাম। এই প্রসংগে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বনিতেন, বেই সত্তা আমাকে সত্য নবীরূপপ দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন তঁহার শপথ করিয়া বলিত্তেছ্ ভে. তোর্মাদ্দিগের দুনিয়ার ঘর-দরজ, শ্তী-সন্তান তোমাদিগের নিকট বেমন পরিচিত, জান্নাতীদের নিকট তাহাদিণের জান্নাতের ঘর-দরজা ও त্ত্রী তদপেক্ষা বেশী পরিচিত হইবে। প্রতেকে জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করিয়া বাহাత্তর জন হৃর ত্তী এবং দুনিয়ার জান্নাতী মহিলাদদর হইতে দুইজন শ্ত্রী লাভ করিবে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র ইবাদ়ত করার কারণণ দুনিয়ার স্ত্রীগণ হুদের উপর শ্রেষ্ঠত্ লাভ করিবে। ইহারা ইয়াকৃতের তৈরি প্রাসাদদ সোনার তৈরি পালংক্ক শয়ন করিবে। তাহারা মিহি রেশমের তৈতি সত্ত্র জোড়া পোযাক পরিষান করিবে। জান্নাতীরা এক এক করিয়া প্রত্যেকের সহিত সহ্বাস করিবে। তাহাদিপের কুমারীত্ণ কখনো বিলুপ্ত হইরেন। স্বামী-ত্রী কেহই কখনো ক্লান্ত হॅহে না। সহবাস যতই করুক, কখনো স্বামীর c্যেনাংগ শিথিল হইবে না। সহবালে কাহারোই বীর্যপাত হইবে না।

আদ্দুল্নাহ ইব্ন ওহাব (র) .... आবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ! আবূ হরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্পাহ্র রাসূল! জান্নাতীরা কি ত্রী সহবাস করিবে? রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন, "शঁা, করিবে। উত্ত পদ্ধতিতে খুব ভােো করিয়া করিবে। সহবাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে শ্ত্রীগণ পৃর্ব্রে ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হইয়া যাইবে।"

তাবারানী (র)..... Мবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসৃনূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জান্নাতীগণ ন্রী সহবাস করিবার পর সাথে সাথে স্তীগণণ পৃর্বের ন্যায় কুমারী হইয়া যাইবে।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস' (রা)
 সহিত সহবাস করিবার ক্মতা দান করিবেন। ংনিয়া হযরতত আনাস (রা) বলিলেন, হঘৃর! জন্নাতীরা অসংখ্য ষ্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বनिলেন, "এক একজন জান্নাতীকে একশত সুপুরুc্যের শক্তি দান করা হইবে।"

आবুল কাসিম তবরানী ..... आবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়়া (রা) বলেন, রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল শে, হে আল্লাহূর রাসূল! জান্নাতে কি आমরা ত্ত্রী সহবাস করিব? উত্তরর রাসানূনूন্নাহ (সা) বলিলেন, "এক একজন জান্নাতী দৈনিক একশত কুমারী নারীর সহিত সহবালে নিষ্ট হইবে।"

ইব্ন आব্dাস (রা) বলেন, بُربُ অর্থ স্বামীর থ্রিয় ও আদরনীয়া নারীী যাহ্হাক (র) .... ইব̨ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, 'بُرُ অর্থ স্তীরীণ স্বামীদের থ্রতি আসক্ত হইবে এবং স্বামীরা ন্ত্রীদের প্রতি আসক্ত হইবে। আদ্মুল্মাহ ইব্ন মারজাম, মুজাহিদ, ইকরিমা, आবুল आनिয়া, ইয়াহ্ইয়া কাসীর, आতিয়্যা, হাসান, কাতাদা এবং যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছছন। ৫'বা (র) সিমাক
 अडिমानी नाड़ी।

তামীম ইবุন হাयनाম (র) বলেন, بُرْ
 নারীর ভাষা মধুর।

ইব্ন আবূ হাতিম ..... অবূ মূহাষ্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। । আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতী রমণীগণের ভাযা হইবে আরবী।"

 বছর।

সুজাহিদ (র) বলেন, ঠিক স্বামীদের স্বভাব-চরিভ্রের মত হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন, اتراب অর্থ জান্নাতী রমনীদের চরিত্র এমন হইবে यে, जাহাদিগের মধ্যে পর্প্পর কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। ব্র্রপ সতীনদের মধ্যে হিংসা হইয়া থাকে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... হাসান ও মুহাম্যদ (র) হইতে বর্ণনা করেন । হাসান ও


ফ্রলে তাহারা অসংকোচে একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে এবং একত্রে খেলাধূলা করিবে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতী হুরগণ মাঝে মধ্যে একত্রিত হইয়়া উচ্চস্বরে এমন মধুর কণ্ঠে গাইবে যা কোন মানুষ কখনো শ্রবণ করে নাই। তাহারা বলিবে :

$$
\begin{aligned}
& \text { نــن الـخـالدات فـلا نبيد * ونـــن النـاعـمـات فـلانبـاس } \\
& \text { نـــن الرَّاضـيـات فـلانـهـا * طـوبـي لمـن كان لنَا وكنـالـه }
\end{aligned}
$$

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হুরগণ জান্নাতে গান গাইবে। তাহারা বলিবে ঃ

准 অর্থা আ আমরা পূত-পবিত্র নিষ্কলংক র্রপসী নারী। মহান স্বামীদের জন্যই আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইমাম আক্দুর রহীম ইব্ন ইবরাহীম (র) ..... আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিংবা তাহাদিগকে আসহাবুল
 এর সম্পর্ক ${ }^{\circ}$ ইয়ামীনের জন্য সৃষ্টি কর্রিয়া রাখিয়াছি- এই অর্থটটই যুক্তিসংগত। ইব্ন জারীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, আমি এক রাতে নামায পড়িয়া বসিয়া দু‘আ করিতেছিলাম। প্রচণ শীতের কারণে আমি এক হাত তুলিয়াই দু‘আ করি। অতঃপর আমি ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুমের মধ্যে এমন একজন র্পসী হহর দেখিতে পাই যাহার মত রূপ-সৌন্দর্य জীবনে কেহ কখনো দেথে নাই। সে আমাকে বলিতেছিল, হে আবূ সুলায়মান! তুমি এক হাতে দু'আ করিতেছ আর আমি পাঁচশত বছর পর্যন্ত জান্নাতে তোমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেছি।
 পারে। তখন অর্থ হইবে জান্নাতী রমণীরা আসহাবুল ইয়ামীনের সমবয়স্কা।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা হইবে আকাশের সবচেয়ে উজ্ঘ্বল নক্ষত্রের ন্যায় । জান্নাতীদের পেশাব পায়খানা হইবে না। মুখ হইতে থুথু এবং নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে না। তাহারা স্বর্ণের চিরুনী ব্যবহার করিবে। দেহের ঘাম ইইবে মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। ডাগর চোখা সুনয়না হুর হইবে তাহাদিগের স্ত্রী। সকলের স্বভাব-চরিত্র, মন-মানসিকতা হইবে একই রকম এবং আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত নম্বা হইবে।

তাবারানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের দেহের রং হইবে সাদা, মাথার চুল হইবে কোঁকড়ানো চক্ষু হইবে সুরমা মাখা। তেত্রিশ বছর বয়সের আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া হইবে।

ইমাম তিরমিयী (র) ..... মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের চোখ হইবে সুরমা মাখা এবং তাহাদিগের বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

ইব্ন ওয়াহাব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময় ছোট হউক বা বড় হউক জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীই তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক হইবে। বয়স কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি পাইবে না। জাহান্নামীদের অবস্থাও অদ্রপ।

আবূ বকর ইব্ন আবূদूনিয়া ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্দাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার সময় জান্নাতীগণ আদম (আ)-এর ন্যায় ফেরেশ্তাদের হাতের মাট হাত লম্বা, ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সুদর্শন হইবে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর ন্যায় তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। আর ভাষা হইবে মুহান্মদ (সা)-এর ভাষা আরবী। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা আদম (আ)-এর ন্যায় লম্বা এবং হযরতত ঈসা (আ)-এর আয়ুর সমান তেত্র্রশ বছর বয়সের হইবে। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং সুখে দাঁড়ি থাকিবে না। (মাথার চুল ব্যতীত) চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা। এই অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করার পর

তাহাদিগকে জান্নাতের একাট বৃক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া ইইবে। এবং উহার ইইতে এমন পোষাক পরিধান করান হইবে তাহাদিগের পোষাক কখনো পুরাতন বা মলিন হইবে না এবং বৌবন কখনো বিলুপ্ত হইবে না।

ن হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদদর হইতে।

ইবন আবূ হতিম (র) ..... आক্দুল্নাহ ইবุন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ "একবার উম্মणসহ সকন নবীদ̆রকক আমার সশ্মুথে উপস্থিত করা হয়। নবীগণ এক একজন করিয়া উম্মতসহ আমার সম্মুখ দিয়া অত্ক্রিম কর্রিত। কোন নবীর সহিত বড় একদল, কোন নবীর সহিত মাত্র তিনজন করিয়া উশ্থত ছিল। আবার কাহারো সহিত কোন

 হয্যরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের বিরাট একটি দল সহকারে আমার পার্ব অতিক্রম করেন। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহৃ! এই লোকটি কে? আল্নাহ্ বলিলেন, এই লোকটি তোমার ভাই হযরত মূসা ইব্ন ইমরান। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার উশ্ষতরা কোথায়? আল্লাহ্ বলিলেন, पুমি তোমার ডান দিকে তাকাইয়া দেখ। আমি ডান দিকে তাকাইয়া বিপুল পরিমাণ লোক দেখিতে পাইনাম। আল্লাহ্ ত'অলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হুমি কি সত্তুষ্ট আছ? आমি বলিলাম হু, আল্লাহ!! आমি সত্তুষ্ট আছি। তারপর আল্লাহ্ ত'আলা বলিলেন, এইবার তুমি তোমার বাম প্রান্তে তাকাইয়া দেখ। আমি বাম প্তেন্তে তাকাইয়াও অসংখ্য মানুষ দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ্ ত'আলা জিঞ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি শুশী আছ? आমি বनिनाম, হ্যা, আन्লাহ् আমি খুশী আছি। তখन আল্লাহ্ ত‘অালা বলিলেন, ইহাদর সহিত আরো সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

রাসূनूल्নাহ্ (সা)-এর মুখ্ এই কथা eनিয়া বনী বনু আসাদ গোত্রের উকাশা ইব্ন মিহসান (রা) নামক এক বদরী সাহাবী উঠঠিযা দাঁড়াইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জন্য দু‘আ করুন যেন আল্মাহ আমাকেও সেই সত্তর হাজারের মধ্যে শামিল কর্রিয়া নেন। রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ः "হে আল্লাহ্! ঢুমি এই লোকটিকে তাহাদিগের মধ্যে শামিল করিয়া নাও।" দেখাদেখি আরেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হুয়ূর! आমার জন্যও দু‘আ করুন! রাসৃনूল্নাহ (সা) বলিলেন : ‘উকাশা তোমার পৃর্বে বিজয় লইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেে ঃ আমার মাতা-পিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ! তোমরা यদি পার তে এই সত্তর হাজারের অন্ত্ভুক্ত হইযয়া যাও। যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি না পার

তাহা হইলে মুজাহিদ দলের অন্তর্তুক্ত হও। আর যদি তাহাও না পার তাহা হইলে অন্ততপক্ষে নাজাতপ্রাপ্ত ওয়ানাদের অন্তর্ভুক্ত হও। অতঃপর রাসূল（সা）বলিলেন ঃ আমি আশা করি যে，তোমরা জান্নাতীদের এক－চতুর্থাংশ হইবে। ऊনিয়া আমরা তাকবীর ধ্ধনি দিলাম। অতঃপর বলিলেন ঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের এক－তৃতীয়াংশ হইবে। তিয়া তাকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি আবার বলিলেন，আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হইবে। ৃনিয়া আমরা তাকবীর ধ্ধনি দিলাম।
 অবশেযে আমরা পরশ্পর আলোচনা করিতে লাগিলাম যে，বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী এই সত্তর হাজার কাহারা？তখন আমরাই স্থির করি যে，यাহারা জন্মগতভাবে মুসলমান জীবনে কখনো শির্ক করে নাই। রাসূলুল্নাহ্（সা）厅নিয়া বলিলেন，না ইহারা নয় বরং যাহারা ঝাড়－ফুঁক করায় না，কাল গ্রহণ করে না এবং সদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল রাখে।

ইব্ন জারীর（র）．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস （রi）বলেন，রাসূলুল্নাহ（সা）（隹 বলেন ：＂পূর্ববত্তী ও পরবর্তী সকন্েই আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে।＂


O（ ）（ 0 ）




$$
\begin{aligned}
& \text { ه́ (or) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (OT) هُنَا نُزُلُهْ يَوْمَ النِّنِّن }
\end{aligned}
$$

83. জার বাম দিকের দল, কত হত্ভাগ্য বাম দিকের্র দল!
8२. উহারা থাকিবে অত্যুয্ বাযুু ও উত্তఠ পানিতে,
8৩. কৃষ্পবর্ণ ধুদ্রের ছয়ায়,
84. याহা শীতন নয়, আরামদায়কও নয়।
8৫. ইতিপূর্র্বে উহারা ঢো মগ্ম ছিল ভোগ-বিলাসে
8৬. এবং উহারা অবিরাম নিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।
85. উহারা বনিত, ‘মর্রিয়া অস্থি মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুথ্থিত হইব जামরা?
8৮. এবং অামাদিগের পৃর্ব পুরুন্ষণণও?
8৯. বন, ‘অবশ্যই পৃর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ-
৫০. সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।
৫). অতঃপর হে বিল্রান্ত মিথ্যা আর্রাপকার্রীরা!
৫২. ঢোমরা অবশাই আহার করিবে যাকক্কম বৃক হইচে,
৫৩. এবং উহা দ্যারা তোমরা উদর পূা্ণ করিবে,
৫8. তারপর তোমরা পান করিবে অত্যুষ্প পানি-

৫৬. কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন।

जাফসীর ঃ আসহাবুল ইয়ামীনের আলোচনা শেষ করিয়া আল্লাহ্ তাআলা আস়হাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের কথ্া উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :
 দিকেকের দলের অবস্থা কির্দর্প হইবে? অতঃপর উহা ব্যাথ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা আলা বলিতেছেন :
 অত্যুষ্ঞ বাযু উক্তণ্ত পানি ও কৃষ্ণবর্ণ ধুফ্রের ছায়ায়, यাহা শীতলও নয়, আরামদায়কও नয়।
 ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে ধ্রু। মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আনা বলেন :


অর্থাৎ চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতন নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে, ইহা উৎক্ষপ করিবে বৃহৎ স্ুুলিংগ অউালিকা তুন্য, উহা পীতবর্ণ উ兄 শ্রেণী সদৃশ, সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।



ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ কোন বস্সুর মন্দত্ব বুবাইবার জন্য আরবরা

 ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন :
 এইজন্য ভোগ কর্রিতে ইইবে বে, দুনিয়াতে তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত পাইয়া ডো-বিলাসে মত্ত হইয়া গিয়াছিল; রাসূলদের কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করে নাই।
 পাপকর্ম তথা আল্লাহ্র প্রতি কুফর, প্রতিমা সমূহুকে রব সাব্যস্ত করা ইত্যাদিতে। কখনো তওবা করিয়া সৎ পথ অবলম্বন করিবার চিন্তাও করে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা)
 (র) সহ অনেকেই এইই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শা‘বী (র) বলেন : الْ অর্থ ইয়ামীনে গুমূস তথা মিথ্যা শপথ।


অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিয়া এবং উহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিয়া বলে যে, আমরা যখন মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাইব তখন কি আমরা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা পুনরুথিত হইব?

অতঃপর আল্লাহ্ তাআআলা বলেন :
 আপনি তাহাদিগকে বলে দিন যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আদম সন্তানকে কিয়ামতের চত্বরে সমবেত করা হইবে। তোমাদিগের কেইই উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ


অর্থাৎ ইহা সেই দিন যেদিন সকলকেে উপস্থিত করা হইবে। এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না। উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

তাই এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ
元 সীমিত। নির্ধারিত সময় সীমার একটু আগেও হইবে না পরেও হইবে না; একটু কমও ইইবে না বেশীও হইবে না।

অতঃপর আল্মাহ্ তাআলা বলেন ঃ


অর্থাৎ হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারী দল！তোমরা অবশ্যই যাক্কৃম বৃক্ষ হইতে আহার করিয়া উদর পৃর্তি করিবে।

位 অর্থাৎ তারপর তোমরা পান কর্রিবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় অত্যষ্ণু গরম পানি।


 পান করে কিত্তু তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সুদ্দী（র）বলেন ঃ উটের এক ধরনের ব্যাধি যাত্ আক্রান্ত হলে আর পিপাসা নিবারণ হয় না। এভাবে অকর্দিন আক্রান্ত উটটি মরিয়া যায়। তদ্দ্রপ উষ্ণ পানি যতই পান করিবে তাহাতে জাহান্নামীদের পিপাসi লিবারণ ইইবে না ；

খালিদ ইব্ন মাদদান（র）ইইতে বর্ণিত যে，ত্ননার শ্বাস না ফেলিয়া তৃষ্ঞার্ত উটের ন্যায় একনারে এক ঢোকে পানি পান করিতে তিন্ন পছন্দ করিতেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ：
 কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের আপ্যায়ন। বেমন ঈমানদারদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ত＇আলা বলেন ：
 যাহারা ঈ’্মান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার্দিগের আপ্যায়নের জ়্য আছছহ জান্নাতুন্গ ফিরদাউস।

$$
\begin{aligned}
& \text { ○ (0人) }
\end{aligned}
$$

> (7.)
> - (7I) ○ (TY)
৫৭. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি কর্রিয়াছি, তবে কেন তোমর্木া বিশ্বাস করিত্ছছ ना?
৫৮. ঢেমরা কি ভাবিয়া দেখিরাছ তোমাদিগের বীর্যপাত সম্থন্ধে?
৫৯. উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর না অমি সৃষ্টি করি?
৬০. आমি তোমাদিগের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত কর্রিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি-
৬১. তোমাদিগের স্থলে তোমাদিগের সদৃশ আনয়ন কর্রিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতি দান করিতে যাহা তোমরা জান না।
৬২. তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি -সম্বক্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?
ঢাফসীর ः যাহারা কিয়ামত এবং পুনরুথ্থানকে অস্বীকার করে এবং অসষ্ভব মনে করে, তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ্ ত'অলা বলিত্ছেন
 দান করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? ইহার পরেও কি তোমরা পুনরুথ্থানকে বিশ্পাস করিবেব না?

जতঃপর আল্লাহ্ ত আলা বলিতেছেন :
 जোমরা বীর্य স্থাপ্ন কর, না কি বীর্য সৃষ্টিকর্ত আন্লাহ্ ত'অাनাই উহা স্থাপন কর্রে।
 তোমাদিগেগ মাঝে তথা আকাশ যমীনের সকলের মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।"
 কিয়ামতের দিন তোমাদিিগের এই সৃষ্টিকে পরিবর্তন করিয়া সস্পূর্ণ নতুনভাবে পুনরায় তোমাদিগকে সৃটি করিতে আমি অপারগ নহি।

## जতঃপর আল্লাহ ত'‘আলা বলেন :

 ভোমরা কিছুই ছিলে না, তোমাদিগের কোন অস্তিত্ইই ছিন না। অতঃপর আল্নাহ্ ত'অাनা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ঢোখ, কান, অন্তর ইত্যাদি দান করিয়াছেন। ইহার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? এবং এই কথ্থ উপলক্ধি করিবে না বে,
 সমস্যাই নহে? বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 কর্রে এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ ঢাহার পক্ষে নিতাত্তই সহজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআআলা বলেন :



অর্থাৎ 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শ্রক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতজ্জকারী। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্ণার করিবে কে? যখন উহা পঁচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

অন্যত্র বলা ইইয়াছে :

 - يُحْ

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি শ্যলিত ऊক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগলনর ও নারী। তবুও কি স্রষ্টা মৃত্যকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

> ○ (77)
> O بَك (TV)

৬৩. ঢোমরা বে বীজ বপন কর লে সশ্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?
৬৪. তোমরা কি উহাকে অংকুরিত কর, না জামি অংক্ুরিত করি?
৬৫. আমি ইচ্ম করিনে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হত্বুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা।
৬৬. তখन বनিব্ব, ‘জামাদিগের ঢো সর্বনাশ হইয়াছে!
৬৭. ‘আমরা হত-সর্বস্থ হইয়া পড়িয়াছি।’
৬৮. তোমরা বে পানি পান কর, ঢাহা সপ্পর্কে কি চিত্তা করিয়াছ?
৬৯. তোমরাই কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?
१०. অাি ইচ্মা করিরেন উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে भারি। ঢবুও কেন তোমর্গা ক্ণজ্্তত প্রকাশ কর না?
৭১. তোমরা বে অগ্ম প্রজ্দ্ধলিত কর ঢাহা নক্ষ্য করিয়া দেথিয়াছ কি?
१२. ঢোমরাই कि উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?
৭७. অমি ইহাক্ক করিয়াছি নিদর্শন এবং মর্চচারীদিপের প্রয়োজনীয় বসু।
98. সুতরাং তুমি ঢোমার মহান প্রিপানককর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
 বীজ বপন কর লে সশ্পরক্ক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?" জমি চাষ করিয়া উহাাত বীজ বপন


侕 মাকৃরিত কর, না কি আমি অংকুরিত করি?" অর্থাৎ তোমরা নহ বরং আমিই রোপিত


ইবিন জারীর (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবূ হহায়রা (রা)
 বরং


ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ আক্ুুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ आদ্রুর রহমান (র) বলেন, তোমরা বরং

शাজার আन মুनযिরী সম্পর্কে বর্ণিত आছে यে, তিনি بَلْ آَنْتَ يَارَبْ (আমরা নহি, আপনিই অংকুরিত করেন হে আমার প্রতিপানক!)
 অন্গ্রহে বীজ অংকুরিত করিয়া তোমাদিগের উপকারার্থ্ উহা অক্কুম্ন রাখি। আমি ইচ্ম করিলে পরিপক্ হওয়ার পৃর্বেই এবং কাটিয়া घরে আনিবার পৃর্बেই আমি উश ওষ থড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি। যাহা দেখিয়া তোমরা হত্বুধ্ধি ইইয়া যাইতে।
 করিয়া উহা পরিপক্ক ইইবার পৃর্বেই যদি খড়-কুটায় পরিণত করিতাম, ঢ হইনে
 হারাইয়া ঢো আমরা সর্বশান্ত হইয়া পড়িনাম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, আমাদিগের ঢো সর্বনাশ ইইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন, আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছছ- বनिতে ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলাম। কাতাদা (র) বলেন, অর্থা আমাদের কেন মাল নাই ও আমাদের কোন লভাংশ নাই।

মুজारिদ (র) বলেन, সর্বহারা হইয়া গিয়াছি।

ইব্न আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) बनেন,

 অর্থাৎ তোমরা ভীত-সন্তস্ত হইয়া যাইতে এবং হারান্নো ফসলের জন্য দুঃてে ফাটিয়া পড়িতে।

ইকরিমা (র) বলেন, একজন আরেকজনকে তিরস্কার করিতে। হাসান, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) বলেন,准 তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ উহার জন্য কিংবা কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইতে।

কাসায়ী (র) বলেন, নিয়ামত ভোগ করা; আরেক অর্থ হইল দুংখিত হওয়া।

 করিয়াছ? মেঘ হইতে উহা তোমরা নামাইয়া আন, না আমিই উহা বর্ষণ করি? অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর উহা মেঘ হইতে তোমরা নহ বরং আমিই বর্ষণ করি। এই বিষয়ে কি তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আলোচ্য আয়াতে '
 করিলে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া তোমাদিগের পান ও ফসলে ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি উহা করি নাই। ইহাও তোমাদিগ্গের প্রতি আমার একটি বিরাট অনুপ্রহ।
 ব্যবशার উপযোগী পানি অবতীর্ণ করিলাম, যাহা দ্যারা ঢোমরা গোসन কর, কাপড় পরিষ্র কর, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা সিঞ্চন কর এবং যাহা নিজেরা পান কর ও পঙপান ইত্যাদিকে পান করাও, তজ্জন্য তোমরা আমার কৃতজ্ঞত প্রকাশ করিবে না?

ইবุন আবূ হাতিম (র) .... আবূ জা'ফর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ জা'ফর (র) বলেন, রাসূল (সা) পানি পান করিয়া বলিতেন :

## 

 পান করাইয়াছছন,এবং আমাদের পাপের কারণে উহাক্ক নবণাক্ত ও ত্ত্ত করিয়া দেন নাই।
 সম্পর্কে ভাবিয়া দেথিয়াছ কি, যাহ তোমরা প্রজ্জ্নলিত কর?
 প্রজ্জ্ঞিত কর উহা কি তোমরা সৃষ্টি করিয়াহ, না আমিই উহার সৃৃ্টিকর্ত। অর্থাৎ তোমরা নহ ইহাও আমিই সৃষ্টি কর্রিয়াছি।
－উল্লেখ্য বে，আরবদূশে দুই ধরননের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। একটির নাম মার্ অপরটির নাম ‘আফার। এই বৃক্ষদ্বয় হইঢে দুইটি সবুজ ডাল লইয়া পরশ্পর ঘবা দিলে আাওন জुनिয়া উঠे।

位 জাহান্নামের আওনের নিদর্শন বানাইয়াছি। Uেন ইহা দেখিয়া তোমাদের জাহন্নামের আঞুনের কথা ম্যরণ হয়। মুজাহিদ ও কাতাদা（র）আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছ্ন।

হযরত কাতাদা（র）কর্তৃক একটি মুরসাन হাদীসে বর্ণিত आছে বে，রাসূনূন্মাহ्
 আণেনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।＂（অর্ধাৎ জাহান্নামের আতুনের তেজ দুনিয়ার আওুনের চেয়ে উনসত্তর ওুণ বেশী）খনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে আল্মাহ্র রাসূল！आयाব দেওয়ার জন্য কি এতটুকুই যথেষ্ট ছিন না？উত্তরে রাসূলूন্লাহ্（সা） বनिলেন ः＂＂াবার সত্তর ভাগের এক ভাগকেও সমুদ্রের মধ্যে দুইবার ভিজানো হইয়াহে। ফনেে এখন তোমরা উহার নিকটে যাইতে পার এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার।＂

ইমাম আহমদ（র）．．．．आবূ হুরায়রা（র্রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা （রা）বলেন，রাসূনুল্ধাহ্（সা）বলিয়াছেন ：＂তোমাদিগের এই আাソন জহান্নামের আけেনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। এই এক ভাগকে আবার সমুদ্রের পানিতে দুইবার ভিজানো হইয়াছহ। আল্লাহ্ ত＇আলা यদি উহা না করিতেন，তাহা হইলে এই আাঔন দ্যারা তোমরা কোনই উপকৃত হইতে পারিতে না।＂

ইমাম মালিক（র）．．．．आবূ হরায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা （রা）বলেন，রাসূলূল্মাহ্（সা）বলিয়াছছন ঃ＂বনী আদম ব্যেই আওুন প্রজ্জ্qলিত করে উছা জহান্নামের আাঔনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন，ইয়া রাসূনাল্লাহ্！आयাবের জন্য তে এতটুকুই যথেষ্ট ছিন। রাসূলুল্লাহ্（সা）বলিলেন， ＂জাহান্নাম্মে আতনের তেজ এই আণেের চেয়ে উনসত্তর তুণ বেশী।＂

आবূ কাসিম তাবারানী（র）．．．．আবূ হহায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হরায়রা（রা）বলেন，রাসাসূনুল্মাহ（সা）বনিয়াছেন ：＂তোমরা কি জান বে，জাহান্নামের আখনের তুননায় তোমাদের এই আওু কেমন？শোন！জাহান্নামের আఆন তোমাদের এই আওু অপেক্মা সত্তর ঔণ কালো।＂

ইব্ন আাব্বাস（রা），মুজাহিদ，কাতাদা，যাহ্হাক ও নयর ইব্ন আরবী（র）বলেন，
 বষ্ঠু বানাইয়াছি। ইব্ন্ন জারীর（র）－ও এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।
 বসবাস করে। আদ্দুর রহমান ইব্ন যার্য়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন : এইখান


नाয়স ইবุন आবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন cu,
 অকলোর জনুই आমি এই অগ্নিকে প্রল্যোজনীয় বস్నু বানাইয়াছি। সুফিয়ান (র) জাবির


ইব্ন আবू নাজীহ (র) সুজাহিদ হইতে বর্ণনা কর্রে বে,
 ইকরিমা (র) হইতেও এই ধরননের বর্ণনা পাওয়া যায়। বষ্থুত এই ব্যাখ্যাটিই অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কারণ মুসাফির-মুকীম, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীীব নির্বিশেবে

 ব্যেন মুসাফ্রি অন্যান্য আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়ের সহিত এই আঞ্নও বহন করিতে পার্র এবং পথিমধ্যে প্রক্যোজন হলে তা পূतণ করতে পারে। তনে মুসাফিরগণ এই আাখন দ্বারা বিশশষভাবে উপকৃত ইয় বিধায় আল্লাহ্ ত'জানা কুরআনে প্বু মুসাফিরূদরর কথাই উল্লেখ করিয়াছ্ছে। অন্যথায় আধ্তন ব্যতীত কেইই চলিতে পার্রে ना।

ইমাম আবূ দাটদ (র) ও আহমদ (র) বর্ণনা কর্রে यে, রসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন, "ত্নিটি বস্కুত্ভ সকন মুসনমানের সমান অধিকার- অঞ্ন, ঘাস ও भानि।"

ইবุন মাজাহ্ (র) .... আবূ হহায়রা (রা) হইঢে বর্ণনা কর্রে। রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তিনটি বাপারে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। পানি, ঘাস ও আওন।"
 কন্যাণণর জন্য স্বীয় শাক্তি বলে এইসব বস্থু সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি ঢোমার সেই মহান প্রি্িালককের মহিমা বর্ণনা কর। তিনি বিপরীতধর্ষী বহু বস্হু সৃষ্টি করিয়াছেন ব্যেন মिंठो ও बবণाক্ত পানি। यদি আল্नाহ্ চাইতেন তবে মিंग পানিকে লবণাক্ত পানিতে পরিণত করিতে পারিতেন এবং তিনি আওন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে বাদ্দার জন্য অনেক উপকারিত রহিয়াছে। ইহা ইহকালীন ও পরকানীন জীবনে উপকারী।

৭৫. আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের।
৭৬. অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, यদি তোমরা জানিতে।
৭৭. नিশ্য়ই ইহা সপ্थানিত কুরআন,
৭৮. याহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,
৭৯. यাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে ना।
৮০. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৮-. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য কর্নিবে?
৮২. এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদিগের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ!
 অন্তাচলের।" यাহ्হাক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা সৃষ্টির কোন বস্তুর নামে শপ্থ করেন না। কিন্তু কোন কথার ওরুতে সৃষ্টির নামেও শপথ করেন। যাহ্হাকের এই মতটি দুর্বল। জমহ্রূ আলিমগণের মতে আল্মাহ্ তা'আলা তাঁহার যে কোন মাখলূকের নামেই শপথ করিয়া থাকেন। ইহা ঢাঁহার মহত্বেরই প্রমাণ।
ইবনে কাฑীর ১০ฐ খঙー..৮8

কোন কোন মুফাসৃসিরের মতে আলোচ্য আয়াত্র ওরুহত y হরষটি যাळ্রেদা বা जতিরিক্ত। আসল ইবারত হইन অস্তাচলের শপথ করিতেছি। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে ইব্ন জারীর (র)
 ইহা সম্মানিত কুরজান।
 নেতীবাচক হয় তাহলে কসমের ওরুতে ষ̀ ব্যো করা আরবী ভাষার নিয়ম। বেমন
 রাসূলूল্নাহ (সা)-এর হাত কখনো́ কোন (পর্র) নারীর হাত শ্পর্শ কর্র নাই। অদ্র্পপ



অর্থাৎ নক্ষ্ররাজির অস্তাচনের শপথ করিয়া বলিতেছি বে, ঢোমাদিগের ধারণনুযयায়ী কুরআান যাদু বা ভবিষ্যত কথন নহে বরং ইহা আল্ধाহ্র পবিত্র কাनাম।

কেহ কেহ বলেন ঃ আয়াতের ৎরুুতে প্রথমে y বলিয়া মুশ্রিক্দের দাবী খজন করা इইয়াছে। जরপপর তোমরা যাহা বল ব্যাপার আসলে তাহা নহে।

品 (রা) হইতে হাকীম ইব্ন জুবায়র (র) বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,
 কুর্রান প্রথমম উর্ধ্র আকাশ হইতে একত্রে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর দীর্ঘ তেইশ বছ্র যাবত কিছু কিছू করিয়া রাসূনুন্মাহ্ (সা)-এর নিকট নাযিল করা হয়। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আায়াতটি তিলাওয়াত করেন।

याহহহাক (র) .... ইব্ন आাব্রাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। আাল্gাহ্র নিকট হইতে কুর্ান একত্রিত্ভবে নিম্ন আকাশের ফেেরেশ্তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেই ঝ্রেরেশ্তাগণ বিশ রাতে হযরতত জিবরাঈল (অা)-এর হাতে উহা অর্পণ কর্রেন। সবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) বিশ বছরে উशা হযরত মুহাম্ (সা)-এর হাতে অপ্পণ করেন। ইকরিমা, যুজাহিদ, সুদী ও আব্ হায়রা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। অর্থাৎ مْوَاتِعُ
 কেহ নক্ষ্র উদয়ান্তের জায়পাও বলিয়াহেন। হাসান এবং কাতাদা (র) এই অর্থ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীর্রের মতও ইহাই। হাসান (র) হইতে একটি বর্ণনা এই পাওয়া

 মুশ্রিক্দের আকীদা ছিল এই বে, বৃষ্টি হইলে তাহারা বলিত, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে।
 শপথ। यদি তোমরা উহার মাহার্ত্য বুঝিতে পারিতে, তাহা হইনে শপথ করিয়া যাহা বলা হইয়াছ, উহার (কুর্ানেনর) মাহা্্য ও শ্রেষ্ঠত্দ অনুধাবন কর্রিতে পারিতে।


 করিতে পারিবে না।

ইবৃন জারীর (র) ..... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেन, তাহারা ব্যতীত কেহ স্পর্শ করে না। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 আनাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ्হাক, আবুশুশাসা জাবির ইবৃন যা<্রেদ, আাূ নাহীক, সুদী, আাদুর র্রহমান ইব্ন যাভ্যেদ ইবৃন আসনাম (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা কর্য়াছেন।
 نْ দুনিয়াতে মজূসী মুনাফিক সকনেই স্পর্শ করে।
 ইব্ন যা<্রেদ (র) বলেন, কাকিষ্রের ধারণা ছিল যে, এই কুরजান লইয়া আাকাশ হইঢে

 কথা, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ আমার এই কুর্ান স্পর্শও করিতে भाর ना।

বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :


অর্থাৎ শয়তানরা এই কুরআন লইয়া অবতরণ করে নাই। তাহারা ইহার উপযুক্তও নহে এবং ইহাতে তাহাদের কোন সাব্যও নাই। বরং তাহারা তো উহা শ্রবণ করারও অধিকার রাটে না।" বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলিও এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত।

ফাররা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ যাহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাহারা ব্যতীত কেহ ইহার স্বাদ ও উপকার লাভ করিতে পারে না। অন্যরা বলেন :
 অন্য কেহ এই কুরআন স্পর্শ করিতে পারে না।

ইহারা বলেন, আয়াতে যদিও সংবাদ প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ এই কুরআন স্পর্শ করে না। কিন্তু মূনত ইহার উদ্দেশ্য হইল অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করার নির্দেশ দেয়া। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হইল, যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ কুরআন স্পর্শ করিও না।

আর এইখানে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসহাফ তথা কিতাব আকারে আমাদিগের সম্মুখে যাহা আছে উহা। যেমন, ইমাম মুসলিম (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, শক্রুর হাতে অবমাননা হইতে পারে এই ভয়ে কুরআন সংগে লইয়া শক্রুর দেশে যাইতে রাসূলুল্নাহ্ (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাদিগের আরেকটি প্রমাণ হইল এই যে, ইমাম মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্ন হাযম (রা)-এর নিকট যে পত্র
 ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, আমি আবূ বকর ইবৃন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাयম (র)-এর নিকট একটি সহীফায় দেখিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "পাক পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পশ্শ না করে।"
 যাদু, ভবিষ্যত কথন বা কোন মানুষ কর্তৃক রচিত কাবগ্প্পন্থ নয় বরং ইহা জগতসমূহের

প্রতিপালক আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ গ্গন্থ। এই কুরআনই সন্দেহাতীতর্পপে সত্য। ইহার বাইরে সত্য বলিতে কিছু নাই যাহা মানুষের উপকারে আসিতে পারে।
 করিবে?"

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা)
 অস্বীকার কর্রিবে, বিশ্বাস করিবে না? যাহ্হাক, আবূ হারयা ও সুদ্দী (র)-এর মতও ইহাই।
 উপজীব্য করিয়া লইয়াছ।"

কেহ্ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বুঝি ইহাই যে, তোমরা আমাকে অস্বীকার করিরেব এবং আমার কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করিবে? অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন ছিল তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা করা, সেখানে তোমরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে মিথ্যারোপ করিতেছ। হযরত আলী ও ইবৃন আব্বাস (রা)-এর किরাআতে আয়াতটি হলো হায়সাম ইব্ন আদী (র) বলেন ঃ আরবের আসদ গোত্রে ' ব্যবহার করা হয়়।
.ইমাম আহমদ (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন়। আলী (রা) বলেন,
 তোমাদিগের কৃতজ্ঞতা বানাইয়া লইয়াছ’। তোমরা বল বে, অমুক নক্ষ্রের উসিলায় আমাদিগকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অমুক নক্ষত্র আমাদিগকে পানি দান করিয়াছে ইত্যাদি!

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ..... ইসমাঈল (র)-এর সূত্রে মারফূ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্র্রপ ইমাম তিরমিযী (র) আহমদ ইব্ন মুনী" (র)-এর মাধ্যমে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ মারুুী (র) সৃত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ে বৃষ্টি দান করেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক কাফির হইয়া যায়! বৃষ্টি পাইয়া তাহারা বলে যে, অমুক

নক্ষ্রের কারণে, অমুক নষ্ণত্রের কারণে আমাদিগকে বৃধ্টি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনि "

ইমাম মালিক (র)..... यাट্যে ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্ন খানিদ জুহানী (রা) বলেন, আমরা এক দিন হুদায়বিয়ার ময়দানে ছিনাম। রাত্ বৃধ্টি হয়। ফজর নামাবের পর রাসূল (সা) আমাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বनিলেন, তোমরা জান কি বে, (আজ রাতে) তোমাদিগের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? উত্তরে সকলে বলিন, আল্নাহ্ এবং ঢাঁহার রাসৃণই ভালো জানেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिলেন, "আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন, আজ এক দল লোক আমাকে বিশ্বাস করিল আরেক দল অবিশ্ধাস করিল। যাহারা বলিল, আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছ্ িাহারা আমার প্রতি বিষ্ধাসী এবং নক্ষত্রের অবিপ্ধাসী। আর যাহারা বनिन ব্য, অমুক নক্ষ্রের কারণে, অমুক নண্ষজ্রের কারণে আমরা বৃষ্টি নাভ করিয়াছি। তাহারা আমার প্রতি অবিপ্ধাসী, নক্ষ্রের থ্রতি বিধ্বাসী। উক্ত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) সকনেই বর্ণনা কর্যিয়াছেন।

ইंমাম মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ "আাল্লাহ্ ত'আানা যখনই আকাশ হইতে কোন বরকত নাযিন করেন, তখনই উহা একদন মানুষ্যের কুফরের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তাআালা বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর তাহারা বলে বে, অমুক অমুক নক্ষর্রের কারণণ আমরা বৃষ্টি পাইয়াছি।"

আবূ হরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকতাবে আবূ সালামা, মুহাষ্ ইদ্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস, তায়সী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, সুফিয়ান, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসৃনুল্নাহ্ (সা) বनিয়াছ্নে : "আল্পাহ্ নিয়ামত লাভ কর্রিয়া একদল লোক কাফির হইয়া যায়। তাহারা বলে বে, অমুক অমুক নক্ষচ্রের কারণে আমরা বৃষ্টি নাভ করিয়াছি।" ইব্ন জারীর (র) ইসমাঈন ইব্ন উমাইয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (রা) বলেন, একদিন বৃষ্টি বর্ষণের পর এক ব্যক্তি বলিল, অমুক প্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি নাভ করিয়াছি। এই কথা ऊনিয়া রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বনিলেন ঃ "তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বরং ইহা আল্ধাহ্ কর্ত্ত্ প্রদত জীবিকা।"

ইবุন জারীীর (র)..... आবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন রাত্র বৃষ্ধি বর্ষিত হইলেই সকাল বেলায় উহা একদল লোকের কাফির হইবার কারণ ইইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুন্নাহ্ (সা)信 যে, অমুক অমুক নক্ষর্রের কারূণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।"

সূরা ওয়াকিয়া
আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ দীর্ঘ সাত বছর অনবরত দুর্ভিক্ষ চলার পরও যদি আল্লাহ্ যদি স্বীয় অনুগ্রহে বৃষ্টি দান করেন তবুও মানুষ বলিয়া ফেলিবে যে, ‘অ্দহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।’

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতে গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টিবর্ষিত হওয়া সম্পর্কীয় মুশরিকদের আকীদার কথাই বলা হইয়াছে। বৃষ্টি মূলত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত রিয়ক আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুপ্রহ ও কৃপায় উহা বর্ষণ করেন। যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে এই ব্যাখ্যাটি সমর্থন করিয়াছেন।


 তোমাদের উপকার এই হইয়াছে ‘ে, তোর্মরা কুরআনকে অস্বীকার কর। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে।

৮৩. পরন্তু কেন নয়-প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়
b-8. এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক,
৮৫. আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।
৮৬. তোমরা यদি কর্তৃত্বাধীন না হ্ও।
৮৭. তবে তোমরা উহ্হা ফিরাও না কেন? यদি তোমরা সত্যবাদী হও!

তাফসীর ஃ আল্লাহ্ তাআলা বলিত্ছেন অবস্থায় যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়ে।

## যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ



অর্থাৎ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত ইইইবে এবং বলা হইইবে, কে তাহাকে রু্ষা করিবে? তখন তাহার প্রত্যয় ইইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে । সেইদিন আল্লাহ্র निকট সবকিছু প্রত্যন্ীত হইইবে। এইখান্ন আল্লাহ্ তা"আলা বলিয়াছেন :
 দিকে তাকাইয়া থাকিনে।
 তোমাদিগেরের অপেক্ষা তাহার অনেক নিকটে থাকি। 1 তাহাদিগকে দেখিতে পাও না।"

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :



অর্থাৎ তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

অতঃপর তাহাদিগের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্ত্তত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহনণে তিনিই তৎপর।

位 তোমরা কাহারো কর্ত্তৃাধীন না इও, তোমাদের দাবী অনুযায়ী পুনরুথ্থান, কিয়ামত ও• কবর আযাব ইত্যাদি অবাস্তব হয়, তাহলে কণ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে তোমরা ফিরাইয়া রাখ না কেন?

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন তোমাদিগের জবাবদিशী করিতে না হয়। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং আবূ হারযা (র) হইতেও এইর্রপ বর্ণিত আছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল : ত্তেমরা যদি পুনরুত্থন, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অস্বীকার করার বাপারে সত্যবাদী হও, তাহা হইলে মুমূর্ষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে ধরিয়া রাখ।

মুজ্গাহিদ (র) হইতে এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : "
 করির্ত না হয়।

b৮. यদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের একজন হয়,
৮৯. তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান;
৯০. আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়,
৯১. তাহাকে বলা হইবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শাত্তি ।'
৯২. কিন্তু সে यদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদিগের অন্যতম হয়, ৯৩. তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা,
৯8. এবং দহন জাহান্নামের;
৯৫. ইহ্রাতো ঞ্রুব সত্য।

ইবनে কাছীর ১০ম থ※--b৫
৯৬. অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফ্সীর ঃ এইখানে বলা হইতেছে মে, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে; মুমূর্ষ ব্যক্তি হয়ত আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিংবা ত্দা.পক্ষা নিম্নস্তরের তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা হইবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিল্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত।

 তাহার জন্য রহিয়াছ্ছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান। 'মুকাররাব" সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলসমূহ গুরুত্ সহকারে পালন করে এবং যাবতীয় হারাম, মাকরূহ এবং প্রয়োজনে কোন কোন জায়েয কাজও বর্জন করিয়া চলে। ফেরেশ্তাগণ মৃত্যুর সময় মুকাররাবদিগকে এই পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। যেমন উপরে হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীযস বলা হইয়াছে যে, মুত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতারা বলিতে থাকে শে,

غيـر غضـبـان
অর্থাৎ নে দেহস্থিত পবিত্র আত্ম! এই দেহকে এক সময় তুমি আবাদ করিতে। এখন বাহির হইয়া আরাম, উত্তমোপকরণ এবং প্রতিপালকের দিকে চলিয়া আস- যিনি তে।মার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ¿ય
 হারযা (র) বলেন ঃ ح $\omega$, অর্থ দুনিয়ার শান্তি। সাঈদ ইব্ন জুবায়র ® সুদ্দী (র) বলেন ঃ
 অর্থাৎ জান্নাত ও স্বচ্ছলতা।

 কয়টি ব্যাখ্যায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ একটির সহিত আরেকটির প্রায়ই মিল রহিয়াছে এবং প্রতিটি ব্যাখ্যাই সঠিক। সব কয়টি ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্মাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্নাহ্র রহমতে অপার সুখ-শান্তি অনন্দ-উল্লাস ও নানা ধরনের রুচিশীল ও সুস্বাদু জীবিকা ইত্যাদি সবকিছুই লাভ করিবে।

সময় জান্নাত হইতে একটি ফনন্ত ডাল লইয়া আসা হয়। উহা দেখিয়া তাহাদের আক্মা বাহির হইয়া আসে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) বলেন, প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর পৃর্বেই টের পায় যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী।

তামীমদারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা আযরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার অমুক বান্দার নিকট যাইয়া তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস। আমি তাহাকে সুখে-দুঃখে রাখিয়া পরীক্মা করিয়া তাহাকে আমার মনঃপুত পাইয়াছি। তুমি যাও, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস,, আমি তাহাকে চির শান্তি দান করিব। তখন আयরাঈল (আ) পাঁচশত রহমতের ফেরেশতা, জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি এবং মিশক সুবাসিত সাদা রেশমী বস্ত্র লইয়া তাহার নিকট যায়। এই প্রসংগে বহু হাদীস উপরে .......... বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন
 ওনিয়াছি। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ এবং নাসায়ী (র) ও হারুন ইব্ন মূসার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মূসার হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমি এই হাদীসটি পাই নাই। উল্লেখ্য যে, তধুমাত্র ইয়াকূবের কিরআতে 'гُ̈ ‘রা’কে পেশ দ্বারা পড়া হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য সকলেই ‘রা’কে ফাত্হা দ্বারা পড়েন।

ইমম আহমদ (র) ..... আবুল আসওয়াদ মুহাশ্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন নওফল (র) ইইতে বর্ণনা করেন। আবুল আসওয়াদ (র) দিররা বিনতে মুযাযকে বলিতে ুনিয়াছ্ন যে, হযরত উম্মে হানী (রা) রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর কি আমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিতে পারিব? এবং একজন অপরজনকে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আজ্মা পাখী হইয়া যাইবে এবং তাহারা জান্নাতী বৃক্ষের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের সময় হইয়া গেলে প্রতিটি আছ্মা আপন আপন দেহে ঢুকিয়া যাইবে। এই হাদীসে প্রত্যেক ঈমানদারকে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ (র)..... কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "ঈমানদারদের আত্মা পাখী হইয়া জান্নাতের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের দিন আল্মাহ্ তা‘আলা তাহাদিগকে আপন আপন দেহেরে মধ্যে ফিরাইয়া দিবেন।"
 পাথীর অবয়বে অবস্থান করিয়া জান্নাতত় উদ্যানসমৃতহ ইচ্ছননুयाয়ী অবাধে ঘুরিয়া


মসনাদ্দ আহমদের এক বর্ণায় আছে বে, রাাসৃনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ বে ব্যক্তি

 এই বাণী ఆনিয়া সাহাবাףণ কান্নায় ভাক্গিয়া পড়েন। দেথিয়া রাসূনুন্নাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা
 আমরা ত্তে মৃত্যূকক অপছন্দ করি! (অার মৃত্যুকে অপছন্দ করার মানইই ভো আল্লাহর

 হহ়, তাহলে তাহাকে আরাম, উত্রমাপকরণ ও সুখদ উদ্যান্নের সুসংবাদ ఢִওয়া হয়।

 হয় ঢাহাকে অত্যুক্ শ্যানির জাপ্যায়ন e জাহান্নামের দহনেন হম্মকি দেওয়া হয়। ত্থন লে আল্নাহ্র সাঙ্ষ|তের প্রতি এবং আল্নাহ্ তাহার সাক্ষাত্র প্রতি অনীহ হইয়া যায়।

 তাহাদিগকে শান্ত্রির সুংংবাদ প্রদান করে। টেরেশ্তাগণ বলে বে, তোমার কেনন চিত্তা

 निরাপদ। ইকর্মিমা (র) বলেন ঃ <েন্রেশ্ণাণণ মুমূর্ব ব্যক্তিকে সানাম প্রদান করিয়া এই





অর্থাৎ যাহার। বনে, আমাদিণের প্রতিপালক আল্ধাহ, অতঃপর অবিচনিত থাকে, তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফের্রেশা এবং বলে, ঢ্তামর় जীত হইত না, চিত্তিত৫

इইও না এবং তোমাদিগগর বে জান্নাত্র প্রত্রিশ্রতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জনা आনन्দিত হß।

আমরাই তোমাদিগের বকু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরিাত। লেথায় তোমাদিগের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদিগের জন্য রহহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর। ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরন দয়ানু আল্ধাহ্র পক্ক হইতে আপ্যায়ন।
 অর্থাৎ এই কথা তোমার জন্য স্বতঃসিদ্ধ বে, ডুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অत্তর্ভুক্ত। আবার এই বাক্যটি দুআাও হইতে পারে। الله
 মুমূর্ষ ব্যক্তি यদি মিথ্যারোপকারী সত্য প্রত্তাখ্যানকারী বি্রান্ত হয়, তাহ হইনে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা উহাদিগকে আপ্যায়ন করা হইবে এবং ঢতুর্দিক হইতে অগ্নি পরিবেধ্টিত জাহন্নাম্ অবস্থান করিতে হইবে।
 খসিয়া পড়़। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 অবকাশ নাই এবং পলায়ন করিয়া ইহা হইতে আ丬্রুক্ষ করিবার সাধ্বও কাহারো নাই।
 পবিব্রত ও মহিমা ঘোষণা কর।"

ইমাম আহ্মদ (র) .... উকবা ইবৃন आমির জুহানী (রা) ইইতে বর্ণনা করেন।
 इওয়ার পর রাসৃনূল্নাহ ( সা) বनिলেন : এই जাসবীহটি রুকুতে রাথ, আর


রাওহ ইব্ন উবাদা (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা ক্রেন। জাবির (রা) বলেন $\therefore$ রাসুলून्बार (সা) বनिয়াছেন ः কেर একবার করিলে জান্নাতত তাহার জন্য একটি থেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয় ।

ইমাম বুथাডী (র) .... आবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা)
 হানকা (উচ্চারণ করা সহজ) পাল্ধায় ভারি, আল্নাহ্র নিকট থ্রিয়। (উহা হইল)


# সূরা হাদীদ <br> ২৯ আয়াত, 8 রুক্'‘, মাদানী <br>  <br> দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে 

ইমাম আহমদ (র) ..... ইরবাय ইব্ন সারিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইরবায় ইব্ন সারিয়্যা (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঔইবার পূর্বে মুসাব্বাহার (যেসব সূরার
 এবং বলিত্তন :""এই সূরাগুলিতে এমন একটি আয়াত আছে যাহা হাজার আয়াত


১. আাকাশমওনী ও शৃথিবীত যাহা কিছू আছে সবই আল্লাহর পবিত্রত ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই, তিনি জীবন দান কর্রেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

সূরা গাদীদ ৬৭৯
৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই এব্ঠ তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

जাফসীর : আল্লাহ্ ত‘আলা বनিতেছেন বে, আকাশমతনী ও পৃথিবীর সমুদয় পাণীকুন এবং জড় পদার্থ সবই তাঁহার পবিব্রতা ও মহিমা যোষণা করে। ভেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন :


जর্থাৎ সাত आসমান, পৃথিবী এবং তন্যধ্যে याহা কিছू আছছ সবই আল্নাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্ঠু তোমর্木া তাহাদিগের তাসবীহ্ বুঝ না। নিশ্য তিনি সহনশীল, শ্কমাকারী।
 পরাক্রমশাनी।

信 পৃথিবীর সার্বঙডৗমত্তের একমাত্র মালিক। সৃট্টি জগতে তিনি যাহা ইচ্ম তাহাই করিতে পারেন। সর্বময় ক্ষমতা তাহারই হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছ জীবন দান করেন । যাহাকে ইচ্থ মৃহ্যু ঘটান এবং যাহাকে যতটুকু ইচ্ছ দান করেন।
 করেন তাহা হয় আর ইচ্ঘ করেন না তাহা হয় না।

 হইয়াছে বে, উহা এক হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম, ইহাই সেই আয়াত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আবূ যুমায়ল (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যুমায়ল (র) বলেন, আমি একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম, আমার মনে একটি খটকা আছে যাহা ব্যক করিতে সাহস হয় না। ऊনিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, কোন সন্দেহ-সংশয় হইবে বোধ হয়। এই কथা বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিয়া অতঃপর বলিলেন, এই রোগ হইতে কেহই রেহাই পায় না। ইহার পর



৬৮o
তোমার প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ কর্রিয়াছি, যদি তাহার কোনটিতে তোমার সন্দেহ थাকে তাহা হইলে তোমার পৃর্বের যাহারা কিতাব পাঠ করে তার্शাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্য় তোমার নিকট তোমার প্রত্পানকের পক্ক হইতে সত্য আসিয়া পড়িয়াতে।)

অতঃপর ইব্ন आাব্বাস (রা) বলেন ঃ যখনই তোমার মনে কোন সন্দেহ জাপ্রত रইবে, তখनই তুমি ..... আয়াতের ব্যাখ্যায় যুফাসসিরদের দশটিরও অধিক অভিমত পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... आবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণनা কর্নে। आবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূनूন্মাহ্ (সা) ন্দিরার সময় এই দোয়াঢি পাঠ করিতেন ঃ



 الدينواغنـنا من الفقر
जর্থাৎ সাত আকাশ এবং মহান আরশশর অধিপতি হে আল্নাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! হে সমুদয় বস্বুর প্রতিপালক! হে তাওরাত, ইজীল ও কুর্ান অবতীর্ণকারী! হে শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিতকারী! তুমি ছাড়া কোন ইনাহ্ নাই। প্রতিটি বস্তুর অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমানই আয়ত্মে জগত্তর সবকিছু। पুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই অনষ্, তোমার পরে কিছুই থাকিবে না। তুমিই ব্যত্ত, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই ত্ণ তোমা অপ্পেক্ষা পোপনীয় কিছু নাই। তুমি আমাদদর ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও এবং আমাদের দার্দ্র্যেত দূর কর।

ইगाম মুসলিম (র) ..... সাহ्न (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহন (রা) বলেন, আবূ সালিश আমাদিগকে ন্দিরার সময় ডান কাঁ্ধে అইয়া উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার নির্দেশ দিত্তেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসিনী (র) ..... হয়ত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত आয়িশা (রা) বলেন, রাসূনুন্बাহ্ (সা) শয়নেে পৃর্বে বিছানা পাতার নির্দেশ দিতেন। ফলে কিবলামুখী কর্য়া ঢাহার বিছনা পাতা হইত। অতঃপর তিনি ডান হাতের উপর মাথা রাখিয়া অনুচ্চম্বরে কি ভেন পাঠ করিত্তে, বু্াে যাইত না। ততঃপর শেষ রাতে জাথ্রত ইইয়া উচ্চস্বরে এই দোয়াঢি পাঠ করিতেন

ইমাম তিরমিযী (র) ..... आবূ হরায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বনেন, নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদিশকে সাথথ

নইয়া বসিয়াহিনেন। ইত্যবসর্রে আকাশে একথ্ট মেঘ ভাসিয়া উঠঠ। দেখিয়া রাসূলুল্নাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি জান বে, ইহা কি? উত্তরে সাহাবাগণ বनिनেন, आन्नाহ् এবং তাহার রাসূनই ভানো জানেন। রাসূলুন্ধাহ্ (সা) বলিলেন : ইহাকে عنـن বना হয়। ইহা এমন এক জাত্কিকে বৃষ্টি দান করে যাহারা আল্वাহ্র কৃতজ্ঞত প্রকাশ করে না এবং তাঁহাকে ডাকে না। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা কি জান ভে, তোমাদিগের উপরে কি আছে?

উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্নাহ্ এবং তাহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनিলেন, তোমাদিগের উপরে আছে সং্রক্ষিত ছাদ এবং বিষ্থৃত ঢেট। তারপর রাসূনুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিনেন বে, উহার এবং তোমাদিগের মাঝেে দূরত্ কতটুকু? উত্তে সাহাবাগণ বनিলেন, আল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূনুন্মাহ্ (সা) বলিলেন, ঢোমাদের এবং উছার মাব্রে দূরত্ণ হইল, পাঁচশত বছরের রাষ্তা। অতঃপর রাসুলুল্নাহ্ (সা) জিঅ্ঞাসা করিলেন। তোমরা কি জান বে, উহার উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্নাহ্ এবং তাহার রাসূলই ভলো জানেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বনিনেন ঃ উহার ঊপরে আকাশ অবস্থিত। এই আকাশ আর সংর্কিত ছাদের মাবে পাচ্তত বছরের ব্যবধান। এই বলিয়া তিনি এক এক করিয়া সাত आসমানের কথা উল্লেখ কর্রিয়া বলিলেন, প্রতি দুই আকালের মাঝ্েে ততটুকু ব্যবধান, যতটুকু ব্যবধান পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝ্লে। অতঃপর রাসূনুল্মাহ (সা) জিজ্ঞাসা কর্রে ঃ তোমরা কি জান বে, সাত আকাশের উপরে কি আছছ? উত্তরে সাহাবাগণ বनिनেন, আল্লাহ্ এবং তাহার রাসৃনই ভালো জানেন। রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলেন : উহার উপর আর্শ অর্বস্থিত। এই आরশ ও আকাশের মাব্েে ততটুকু ব্যবধান যতটুকু ব্যবধান आকাশের মােে। তারপর রাসূনুল্নাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিনেন, তোমরা জান কি বে, তোমাদিপের নীচে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন ঃ আল্মাহ্ এবং তাঁহার রাসূনই उাनো জানেন। রাসূनूল্ধাহ্ (সা) বनिলেন ঃ ঢোমাদিগের নীচে পৃথ্বী অবস্থিण। অতঃপর রাসূনুন্নাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদিগের জানা আছে কি बে, পৃথিবীর নীচে কি আছে? এইবার সাহাবাগণ অজ্ঞত প্রকাশ করিলে রাসূনুন্নাহ্ (সা) বनिলেন, এই পৃথিবীর নীঢে আরেকটি পৃথিবী আছে। দুই পৃথিবীর মাঝে পাচশত বছূরের ব্যবধান। এইভাবে তিনি সাতটি পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেেন :
 মুহাশ্মদের জীবনও যাঁহার হাতে আমি তাঁহার শ|পথ করিয়া বলিতেছি যে, यদি তোমরা

 তিরমিযীী (র) বলেন, এই হাদীসটি গর্রীব।

অনেকে বলেন, রশি আল্লাহ্র নিকট অবতরণ করার অর্থ হইল় সাত স্তর পৃথিবীর নীচেও আল্লাহ্ তা‘আলার ইলম, কুদরত ও রাজত্ণ বিরাজমান। বস্তুত জগতের কোন ক্ষেত্রই আল্লাহ্র ইলম, কুদরত ও রাজত্দের বাইরে নহে । ইহার অর্থ এই নহে যে, রশি সাত তবক যমীনের নীচে গিয়ে আল্লাহ্র সত্তাকে দেখিতে পাইবে।


## 




الصُشُدُوِرِ
8. তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্তনী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছू উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশশ যাহা কিছু উখ্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সংগগ আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন।
৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ঢাঁহারই এবং আল্লাহৃরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।
৬. তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে, দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং ঢিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ণী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আরশে সমাসীন হইয়াছেন। সূরা আ‘রাফের ব্যাখ্যায় এই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

准
 উৎপন্ন হইল আল্লাহ্ ত'আালা সবকিছू সপ্পর্কেই সম্যক অবপত। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আানা বলেন :


जা্থাৎ তাঁহারই নিকট অদৃশ্যের চাবিকাঠि। তিনি ব্যতীত কেহই উহা জান্ন না। স্থেে ও সমুদ্রে যাহা কিছू আছে সবকিছू সপ্পর্কেই তিনি অবগত। (বৃক্ষ হইতে) ব্যেই পাত ছিঁড়িয়া পড়ে উহাও তাহার অজানা নহে। মাটির অঞ্ধকারে অবস্থিত শস্যবীজ এবং ৩ক-তাজা সমুদয় বস্তুই খ্যালা কিতাবে সংর্রক্ষিত আছে।
 অর্জানা নহে। বেমন বৃষ্টि, শিলা, বরফ, ঢাকদীর এবং বিধানাবनो ইত্যাদি। সूরা বাকারায় বना হয়েছে বে, আকাশ হইতে বর্ষিত প্রতিটি বৃষ্টির ক্যেঁটার সহিত একজন ফেরেশ্ত নিযুক্ত থাকে, ব্যে আল্নাহ্, নির্দেশানুযায়ী উহাকে যথাস্থানে পৌছছইয়া দেয়।

بَّ এবং মানুষ্রে আমল উথ্তিত হয়, আল্লাহ্ ত'আানা লেই সপ্পর্কেও সম্যক অবপত। ब্যেন সহীহ् হাদীসে আছে বে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ः মানুষ্যের রাততর আমল দিবসের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাত্র পৃর্বে আল্লাহ্র দর্রবারে উথ্থিত হয়। অর্থাৎ কেরেশ্তাগণ এই সব আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ কর্রে।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 বেইখান্র ‘েযই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্নাহ্ ত'আলা তোমাদিপের সংগে থাকিয়া তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কর্রেন এবং তোমাদিগের কার্যকনাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সষ্বব নহে। তোমরা যখন বেখানে যেভাবে যাহা কিছू করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও ওনেন। তিনি সর্ব্দষ্টা ও সর্বশ্রোতা। বেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ः


অর্থাৎ "সাবধান! উহারা চাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ দ্বিভॉজ করে। সাবধান! যখন উ়হারা নিজদিগকে বম্র্রে আচ্মাদিত করে তখন উহারা

যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।" অন্য আয়াতত আল্পাহ্ ত'আলা বলেন ः


जর্থাৎ "তোমাদিগের মধ্যে ব্যে কথা গোপন রাাথ অথবা বে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে বে আা্মগোপন করে এবং দিবসে ভে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তাহারা সমভাবে আল্নাহ্র জ্ঞান গোচর। সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত কাউকে ইলাহ বলিয়া বিশ্ধাস করিতে পার না।"

সহীহ হাদীলে আছে বে, হयরত জিবরাঈন (আ) ইহসান সস্পক্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে রাসূনুল্gাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : "ইহসান হইল এইভাবে ইবাদত করা, যেন তুমি আল্লাহ্ ত'অালাকে দেখিতে পাইতেছ। আর यদি নিজ্জের মষ্যে এই ভাব সৃষ্টি করিতে না পার তো এত্টুকু ইইতে হইবে বে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেনি।"

হারিজ आবূ বকর ইসমাঈন (ৰ)..... আদ্রুর রহমান ইব্ন আয়েদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। অা/ুর রহমান ইব্ন আয়েদ (র) বলেন ঃ হयরত উমর (রা) বলেন, একব্যক্তি রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল বে, অমাকে এমন একটি হিকমত শিখাইয়া দিন যাহা অবনষ্বন করিয়া আমি জীবন যাপন করিতে পারি। রাসূনূন্ধাহ্ (সা) বলিলেন : 'আল্gাহ্র সামনে এতটুকু লজ্জা কর্রিয়া চন, যতটুকু লজ্জা করিয়া চন ঢুম্মি তোমার সেই নিকটাশ্মীয় মহৎ লোকটির্র সামনে, বে সর্বদা তোমার সংগগ চলাফের্রা করে।

जन্য এক হাদীলে আছে বে, রা|সূলুল্बाহ্ (সা) বলিয়াছেন : "বে ব্যক্তি তিনটি কাজ আआম দিবে সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পারিবে। (১) একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। (২) প্রসন্নচিত্তে প্রতি বছরে মধ্যম মানের জিনিষ দ্রারা সপ্পদের যাক্কত

 মনে প্রাণে এই বিশ্ধাস করা বে, হুমি বেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংণগ আছেন।

নুআইম ইবন হাম্পাদ (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) রলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সর্বোওম ঈমান হইন এই বিশ্বাস করা ভে, তুমি বেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।

ইমাম আহমদ (র) এই দুই পংক্তি পাঠ করিতেন-
اذا مـا خلمت الدهـر يوما فـلا تقل * خـلوق ولكن تل غلـى رقيب

यদি पুমি কোন একটি দিন নির্জনে অতিবাহিত কর তথন বनिও না বে, তুমি নির্জনে কাট্ট্যেছ বরং তুমি বল বে, আমার সংগে একজন পর্যবেক্ষণকারী রহহিয়াছেন।


এবং কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ্ কোন একটি মুহৃর্ত অনবহিত আছেন এবং जুমি যাহা ণোপন্ে করিতেছ তাহা তাঁহার কাছে অজানা রহিয়াছছ।
 নার্বভৌম ক্মতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আর সকল বিষয় এক সময় ঢাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।" য়েমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
 মালিক।" এই কারণণ তাহার প্রশংসা জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :
 ব্যত্তীত কোন ইলাহ্ নাই। ইহলোক অ পরলোকে তিনিই একমাত্র প্রশংসার जধিকারী।"

অন্য অয়াতে তিনি বলেন :

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘লার। যিনি আকাশমণলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর মালিক। পরলোকে প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনি প্রজ্ঞাময়, স়র্ববিষয়ে অবগত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

অর্থাৎ "আকাশমণ্ণনী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু আল্লাহ্র সন্মুখে দাসকূণপে উপস্থিত হইবেই। তিনি তাহাদিগকে পুঙ্যানুপুঙখরূপে হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন নিঙসঞ উপস্থিত হইবে।" তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন :

وَالـى নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।" আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসা করিবেন। বস্তুত তিনি ন্যায়পরায়ণ, কাহারো প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করিবেন না। কাহারো একটি নেক আমল থাকিনে তিনি তাহা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রতিদান দিবেন।

৬৮৬
যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন :


অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানদণ স্থাপন করিব। ফলে কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুনুম করিব না। একটি সরিষা বীজ পরিমাণ যদি কাহারো নেক থাকে আমি উহা উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।"
 তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন তাঁহারই হাতে। তিনিই স্বীয় প্রজ্ঞাবলে ইচ্ছানুযায়ী রাত্রি ও দিবসকে পরিবর্তন করেন। ফলে কখনো রাতকে দীর্ঘ করেন আর দিনকে করেন ছোট। আবার কখনো করেন ইহার উল্টা। কখনো রাত দিনকে সমান করিয়া দেন। ফলে কখনো হয় গ্রীষ্স, কখনো বর্ষা, কখনো শীত, কখনো হয় হেমন্ত আবার কখনো হয় বসন্তকাল। এই সবকিছুই মহা প্রভু আল্লাহ্পাকের হিকমত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।
 যে কোন বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত। তিনি হইলেন অন্তর্যামী।
(V)

(^) وَكَ ( ( )




# (11) 


१. আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে यাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য আছে মহাপুরস্কার।
৮. তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহুতে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্নান করিতেছে এবং আল্লাহ তোমাদিগের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য यদি তোমরা তাহাতে বিশ্বাসী হও।
৯. তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ কর্রেন, তোমাদিগকে অঞ্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদিগের প্রতি কর্পণাময়, পরম দয়ালু ।
১০. তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় কর না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা ঢো আল্লাহৃরই। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও সং্প্রাম করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে; তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদিগের অপেক্ষা যাহারা পরবর্তীকালে ব্যয় করিয়াছে ও সংপ্রাম করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।
১১. কে আছে যে আল্লাহৃকে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা ইইলে তিনি বহুত্ণণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে মহাপুরষ্কার।

৬brb
তাফ্সীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ ত'‘ালা এই নির্দেশ দিতেছেন বে, তোমরা আমার প্তি এবং রাসূনুন্লাহ্ (সা)-এর প্রতি পূর্ণাংগ্রূপ ঈমান आনয়ন কর এবং উহার উপর দৃए় অটন ও অবিচন থাক। অতঃপ্র লোকদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে বে সম্পদ দান করিয়াছেন উহা হইতে সৎপথথ ব্যয করার উৎসাহ প্রদান কারিয়া বলিতেছেন, তোমাদিগের হাতের এই সশ্পদ একদিন তোমাদিগগর হাতে ছিন না। ছিন তোমাদিগের পৃর্ববর্তী আর্রেক শ্রেণীর লোকের হাতে। আমিই তোমাদিগক্ক ইহার উত্তারাধিকারী বানইয়াছি। অতএব তোমরা এই সশ্পদ আমার আনুগত্যের কাজ্জ ব্য়় কর। यদি কর তো ভালো। অন্যথায় ওয়াজিব তরকের অপরাধে তোমরা একদিন শাঙ্ঠি ভোগ কর্রিবে।
 উহ ইইইতে ব্যয় কন।" এই আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে বে, এখন তোমরা বেই সশ্পদূর অধিকারী, একদিন উহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তখন তোমাদিগের উত্তারাধিকারীরারা যদি এই সস্পদ আল্লাহ্র আনুপ্্ত্যের কাজ্ে ব্যয় করে তো তাহারা হইবে তোমাদিগের ঢেট্যেও ভাগ্যবান। আর यদি তোমাদিগের এই সশ্পদ তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে, তাহা হইনে তোমরা অন্যায়ের সহযোগী হিসাবে অপরাধের অংশীদার ইইবে।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুন্নাহ ইবุন শিখখীর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। অদ্দুল্নাহ ইবৃন শিখখীর (রা ) বলেন ঃ आমি একদিন রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন আমি ఆनिতে পাইলাম বে, তিনি সূরা পাঠ করিয়া বলিতেছেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ কিনু প্রকৃতপক্ষে মানুষ যাহা খাইয়া শেষ করে যাহা পরির্ধান করিয়া পুরাতন করিয়া ফেনে এবং যাহা আল্লাহ্র রাত্তায় ব্যয় করে উহাই তাহার সস্পদ। (ইহা ছাড়া যাহা আছে তাহা তাজ্য ওয়ারিসের সম্পত্তি, তোমার নহে।)
'大োমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান आনে ও ব্যয় করে তাহার্দিগের জন্য র্রিহ়াহে মহাপুরক্কার।" এই আয়াতে
 কর্যিয়াছেন। অতঃপর আল্gাহ্ তাআ্ানা বলেন ঃ
 তোমাদিগকে ঈমান আনয়ন হইতে বাধা প্রদান করে? অথচ রাাসূলূন্নাহ্ তোমাদিগের মাঝে বর্তমান। তিনি তোমাদিগকে ঈমানের পথে আহ্নান করেন এবং তিনি তোমাদিগের নিকট যাহা আনয়ন করিয়াছছন উহার সত্যত ও বিওদ্ধणার সপক্ষ বহ্ প্রমাণ বিদ্যমন।

হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবাদিগকক জিজ্ঞাসা করিলেন ভে, বन তো তোমাদিগের কাছে ঈমানের দিক থেকে কারা সর্বাপেক্ষে উত্তম? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, ফেরেশ্তাগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিরেেন ঃ তাহারা কেন ঈমান আনয়ন করিবে না অথচ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিপের অবস্থান। অতঃপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে নবীগণ। রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিলেন, নবীগণ কেন ঈমান আনয়ন করিবে না, অথচ তাহাদিগের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়? তারপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে আমরা। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, (না, তোমরাও নহ) কারণ তোমরা কেন ঈমান আনিবে না, অথচ আমি তোমাদিগের মােে বর্তমান? ইহার পর রাসূলূন্ধাহ্ (সা) নিজেই বলিলেন, ঈমানের দিক হইতে সর্বাপপক্ষা উত্ম তাহারা যাহারা তোমাদিগের পর আগমন করিবে এবং কুর্নান-হাদীস পাঠ করিয়াই ঈমান আনয়ন করিবে। এই হাদীসের সূত্র সমূহ সৃরা বাকারার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি।
 করিয়াছেন।" বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আালা বলেন ঃ

जর্থাৎ "তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্ন অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং (স্মরণ কর) তাঁহার লেই অभীকার যাহা তিনি তোমাদিগ হইতে প্রহণ করিয়াছেন। যখন তোমরা বनिয়াছিলে বে, আমরা ऊনিলাম ও আনুগত্য করিলাম।

আলোচ্য আয়াতে বেই অभীকার্রে কথা বলা হইয়াতে উহা দারা উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গহণ করা। তবে ইব্ন জারীরের ধারণা মতে, এই অभীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযল দিবসের অর্থাৎ আদম (অা)-1ওז পৃষ্ঠ দেশ হইতে আশ্যাসমূহ বাহির করিয়া বে অগ্গীকার নিয়াছিলেন সেই অগীকার। মুজাহিদের মতও ইহাই।
 হিদায়াত ও ঈমানের আলোর পথে আনিবার জন্য তাঁহার বান্দা মুহাশ্পদ (সা)-এর উপর সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি নাযিল করেন।
 পরম দয়ালু। কারণ তিনি তোমাদিগের হিদায়াতের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, হিদায়াত প্রহণের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি ও সংশ্য় দূর করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেথথ্য বে, আল্লাহ্ ত‘অলা সর্বথ্রথম ঈমান আনয়ন ও সৎপথে সশ্পদ ব্য় করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহ থ্রদান করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন বে, ঈমান আনয়নের পথে যত বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে আমি উহা দূর করিয়া দিয়াছি। এইবার আল্লাহুর পথথ সম্পদ ব্যয় করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান কর্রিয়া
 "তোমদিিগের কি হইন বে, তোমরা আল্লাহহর পথে ব্যয় কর না। অর্থচ আকাশমণলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই।"

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহুর পথে ব্য় কর এবং সম্পদ క্রাস পাওয়া কিংবা গরীব হইয়া यাওয়ার ভয় করিও না। কারণ ঢুমি যাঁহার পথে ব্য়় করিবে তিনিই আকাশমఆলী ও পৃথিবীর মানিক। জগতের সমুদয় সৃi্টি ও উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে। আরশের অধিপতিও তিনিই। আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেন :
 পてথ) যাহা কিছू ব্য় কর, আল্काহ উহার উও্তম বিনিময় দান কর্রিবেন। বস্থুত তিনিই উত্তম রিবিবদাতা।"

जন্য আয়াতে তিনি বলেন :
 শেষ হইয়া য়াইবে আর আল্লাহ্র কাছছ যাহা আছে উহা চিরকাল অক্ষুগ্ন থাকিবে।" সুতরাং বে.ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাセে সেই আল্লাহ্র পথথ অকাতরে ব্যয় করে। সে সশ্পদ কমিয়া যাওয়ার ভয় করে না এবং এই বিশ্ষাস রাখে বে, আল্লাহ্ ত'আানা ইহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

অতঃপর আন্লাহु তাআালা বলেন :
 পৃর্বে দীনের কাজ্জে নিজেদের অথ-সস্পদ ব্যয় করিয়াছে এবং দীনের পাথ লড়াই করিয়াছে পরবর্তীরা: তাহদিদ্গের সমান হইতে পারে না।" ইহার কারণ হইন এই বে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা ছিন খুবই সংকটময়। মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি ছিন নিতান্তই কম। এমতাবস্গায় দীনের পাথ লড়াই করা এবং অর্থ-সস্পদ ব্যয় করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পক্ষন্তরে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ কর্র এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ছিল ইসলামের সুদিন। সুতরাং ইসলামের সংকট্ময় ও দুর্দিনে জানবাজী রেvে যাঁরা ইসলাম্রে সাহাযা-সহব্যোগিত করিয়াছ্ন, তাঁহাদের মর্মাদা পরবর্তীদের তুননায় বেশী হওয়াই স্বাजাবিক।

এই জন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 অর্থাৎ যাহারা মক্কা বিজढ্যের পৃর্বে ব্যয় কর্রিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছছ মর্যাদায় তাহারা উহাদিগের অপেক্ষা উত্তম, যাহারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্য় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ ত'আলা উভয়েরই কন্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছছন।

জমহহর আলিমগ্ণণর মতে, এখানে বিজয় দ্রারা মকা বিজয় উঢ্দশ্য। ইমাম শা'বী ও অন্যরা বলেন, বিজয় দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হইল হুাায়বিয়ার সঞ্ধি। নিম্নর্ণর্ণিত হাদীসে এই দাবীর সপক্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত খালিদ ইব্ন ওনীদ এবং হযরত আদ্দুর রহমান ইবৃন আওফের মধ্ব্য এক সময় কোন একটি বিষয়ে মতবিরোে দেখা দিয়াছিল। কথা প্রসংগে খালিদ ইব্ন ওनীদ (রা) আক্দুর রহমান ইবৃন আওফ (রা)-কে বললেন, आমাদিগের কয়দিন পৃর্বে ইসলাম প্রহণ করিয়াছছন বলিয়া বুঝি আপনারা আমাদের উপর গৌৗবববোধ করিতেছেন। রাসূলূন্মাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদের এই মন্তব্য అনিয়া বনিলেন "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে আমার জন্য ছাড়িয়া দাও। যাঁহার হাতে আমার জীবন आমি णাঁহার শপথ কর্রিয়া বলিতেছি «ে, যদি তোমরা উহুদ পরিমাণ কিংবা (বলিয়াছেন) কোন পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ যু্রাও আ/্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবুও তোমরা উহাদের মর্যাদায় প্পৗছতে পারিবে না।"

বলাবাহুল্য यে, হयরত খালিদ ইব্ন ওনীদ (রা) ইসনাম গ্রহণ করিয়াছেন হুদাবিয়ার সন্ধির পর, মক্কা বিজয়ের পৃর্বে। ইহাতে বুঝা যায় বে, উপরোক্ত বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি উল্mশ্য। অन্যথায় মক্কা বিজয় হইলে খালিদ ইব্ন ওনীদও লেই ফ্যীলত লাভ করিতেন।

অন্য এক হাদীসে আছে বে, রাসূনূন্নাহ্ (সা) বলেন : "তোমরা আমার সাহাবাদিগকে গালি দিও না। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছ্ছি যাঁহার হাতে আমার জীবন। यদি তোমাদের কেহ উহ্দ পরিমাণ স্ণর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে আমার সাহাবাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াব পাইবে না।"

ইবন জারীর ও ইবন आবূ হাতিম (র) ..... आবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অবূ সাঈদ খুদীী (রা) বলেন, আমরা রাসুলুল্মাহ্ (সা)-এর সহিত হুদায়বিয়ার উদ্রেশ্যে রওয়ানা হইয়া উসফান নামক স্থানে পৌছিবার পর রাসূনুল্ধাহ (সা) বনিলেন : थুব সষ্ভব এমন একটি সস্প্রদাঁ্যের আবির্ভাব ঘটিত্বে, যাহারা তাহাদিগের আমনের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিভ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? जাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বनিলেন, না কুরাইশ নহে, বরং

তহারা হইন ইয়ামানবাসী। তাহারা কোমল হদয় মনের অধিকারী । আমরা জ্জিঞ্mাসা করিनाম, উহারা কি আমাদিগ অপেক্না উত্তম হইবে? রাসূলুল্बাহ্ (সা) বলিলেন, 'তাহাদিগের কাহার্রে যদি স্বর্ণের একটি পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহ্র রাাত্যায় দান করে দেয়, তবুও সে তোমাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াবও পাইবে না। আমাদিগের এবং অন্যান্য লোকদের মাঝ্েে পার্থক্য ইহাই।" অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন জারীর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসৃনূন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "এমন একটি দলের আবির্তাব হইবে যাহারা নিজ্েের আমলের তুননায় তোমাদিগের আমনকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা কি কুরাইশ!? রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिলেন ঃ কুরাইশ নহে, তাহারা কোমন হ্রদয় মনের অধিকারী একটি সশ্প্রদায়।" এই বলিয়া তিনি ইয়ামানের দিকে ইশারা করিয়া বনিালেন ঃ "তাহারা ইইন ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামান অধিবাসীদের ঈমানই তো ঈমান আর তাদের হিকমতই তো হিকমত।" অতঃপর আমার জিঞ্ঞাসা করিলাম হে আল্মাহ্র রাসূন! উহারা কি আমাদিগ অপেক্ষা উত্তম? উত্তরে রাসূন (সা) বলিলেন, "吕হার হাত্ আসার জীবন তাহার শপথ করিয়া বनिতেছি বে, यদি তাহাদের কারো একটি স্বর্ণর পাহাড় থাক্ আর সে উহা আল্লাহূর পৰথ ব্যয় করে তবুও উহা তোমাদিগের এক মুদ (তিন পোয়া) বা আধা মুদের (দেড় পোয়া) সমতুল্য হইবে না।" অতঃপর তিনি হাতের অभুলিখলি মুষ্ধিবদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠা আজুলটি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমাদিগ ও উহাদিগের মাবে এই হইল পার্থक्ग।"
 বিজয়ের পরে ব্যয়কারীদের মাবে মর্যাদার ব্যবধান থাকিলেও আল্লাহ্ ত'আলা উভয় ল্রেণীতে নিজ নিজ আমন অনুযায়ী উপযুক্ত পুরক্কার দান করিবেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ः




অর্থাৎ "याহারা কোন ওयর ছাড়াই জিহাদ পরিত্াগ করে জার যাহারা জান-মাল ব্যয় কর্রিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। জিহাদ পরিত্যাগকারীদের


দান করিয়াছেন। তবে সকলকেই আল্নাহ্ তা‘আলা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তবে যাহারা মুজাহিদ নহে তাহাদিগের উপর মুজাহিদদিগকে মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।" অন্য এক সহীহ হাদীসে আছে শে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "শক্তিশালী ঈমানদার আল্লাহ্র নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়। তবে সকলের মধ্যেই কল্যাণ রহিয়াছে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
", শ্রেণীর লোকের মর্যাদার ব্যবধান রাখিয়াছেন। কারণ কাহার ইখলাস ও নিষ্ঠা কতটুকু তাহা আল্মাহ্ তা‘আলার ভাল্ো করিয়াই জানা আছে। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "এক দিরহাম অনেক সময় এক লাখের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদের সর্বাপেক্ষ বড় অংশীদার হইলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। কারণ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি সমস্ত নবীদের উম্মতের সরদার। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইসলামের সংকটময় দুর্দিনে নিজের সমুদয় সম্পদ দীনের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ইমাম বাগবী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ও তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল একটি আবা যাহার বুকের উনুক্ত অংশ কাঁটা দ্বারা আটকানো ছিল। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার আবূ বকরের এই অবস্থা কেন? উত্তরে রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কারণ আবূ বকর তাঁহার সমুদয় সস্পদ বিজয়ের পূর্বে আমার জন্য ব্যয় করিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঢাঁহার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জানিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি এহেন দারিদ্রের অবস্থায় তাঁহার উপর সত্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্ত্রুষ্ট। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আবূ বকর! আল্লাহ্ তা‘আলা আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই অবস্থায় আপনি আল্মাহ্র উপর সন্তুষ্ট আছেন কিনা? উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ আমি কি আমার মহান প্রতিপালকের উপর অসন্তুষ্ট থাকিব? না, আমি আমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট আছি।
 ঋণ?" হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, এই উত্তম ঋণ প্রদান অর্থ আল্মাহ্র পথে ব্যয় করা। কেহ কেহ বলেন, আল্নাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করার অর্থ হইল পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা। বস্তুত আল্মাহ্কে ঝণ দেওয়ার কথা বলিয়া বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বুঝানো হয় নাই বরং খাঁটি নিয়তে ব্যাপকভাবে যে কোন সৎ ও উপযুক্ত খাতত ব্যয় করাই আল্লাহ্কে ঋণ দেওয়ার নামান্তর।
 বিনিম্য়ে তাহাকে বহ্ণণণ বাড়াইয়া দেন। বেমন অন্য আয়াতে আা্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 আল্লাহ্, ত'আালা উহা বহ্হ ওণণে বাড়াইয়া দেন এবং অণ প্রদানকারীকে দান করেন উত্তম পুরকক্ষার ত্থা জান্নাত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আদূল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आদ্দুল্木ाহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ........ পর আবৃদাহাহ আনসারী (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসৃলাল্নাহৃ! আল্নাহ্ কি
 आবুদাহদাহ! এই কথ্া 巛নিয়া অবুদাহদাহ বলিলেন ঃ হ্যূর্য! দেথি আপনার হাতটা। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্बাহ্ (সা)-এর হাত ধরিয়া বলিলোন, আমি আমার গোটা বাগান আল্লাহৃকে ঋা দিয়া দিলাম। উল্লেখ্য বে, আবৃদ্ছাহদাহ (রা)-এর একটি বাগান ছিল। বাগানে ছিল ছয়শত খেজ্রু বৃক্ষ এবং তাহার পরিবারবর্গও সেই বাগাননই বসবাস করিত। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া শ্তীরেকে ডাক দিয়া বলিলেন, বাচ্চাদের লইয়া বাগান ইইতে বাহির হইয়া আাস। আমি এই বাগান আল্gাহ্ তাআালাকে ঋণ দিয়াছি। এতদশ্রবণণ তাহার স্তী বলিল, তুমি লাতজনক ব্যবসাই করিয়াছ, হে আবৃদাহাদাহ! এই বनिয়া त्र्रী आসবাবপত্র এবং সন্তাননদদর बইয়া বাহির হইয়া आাসিন। এই প্রসংথে রাসূনুল্নাহ (সা) বনেে : "আল্gাহ্ অ'অানা জান্নাতে আবুদাহদাহকে ফনেের ভারে নুজ্য বহৃসং্যাক বাগিচ দান করিবেন।"






الْعْنَابُ

# ( 1 ( 1 (  بِالشُهِ الْضُرُورُ 

##  

১২. সেদিন ঢুমি দেথিবে মু’মিন নর-নারীগণকে তাহাদিপের সম্মুখ ভাগে ও দপ্পিণ পার্শ্বে ঢাহাদিগের জ্যোতি প্রধাবিত হইবে। বলা হইবে, ‘আাজ তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ জান্নাত্ন, याহার পাদদেশে নদী, প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।’
১৩. সেই দিন মুনাফিক পুরুু্ষ ও মুনাফিক নারী সু’মিনদিগক্ক বনিবে, ‘তোমরা আমাদিগের জন্য একমু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদিগের জ্যোতির কিছু গ্গহণ কর্রিতে পার্নি। ‘বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের পিহনে ফিব্রিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয্যের মাঝামাঝি স্থপপিত হইবে একটি প্রাচীর। यাহাত্ একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে র্রহমত এবং বহির্তাপে थাক্বে শান্তি।
38. মুनाফिকরা মু’মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেব, ‘আমরা কি তোমাদিগের সংণগ ছিলাম না?’ তাহারা বলিবে, হ্যা, কিন্মু তোমরা নিজেরাই निজদিগকে বিপদগ্থ করিয়াহ। ঢোমরা প্রতীক্ষা কর্রিয়াহিনে, সন্nেহ পোষণ কর্নিয়াছিলে এবং অनীক জাকাজ্মা তোমাদিগকে মোহাছ্ছ্ন কর্নিয়া রাথিয়াছিন, আল্লাহর एकুম না আসা পর্यন্ত আর মহা প্রঢারক ঢোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিন অাল্লাহ সপ্পক্ক। '
১৫. ‘আজ তোমাদিগের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ প্রহণ করা হইবে না এবং यাহারা কুফরী কন্নিয়াহিন ঢাহাদিতের নিকট হইইেও নহে। জাহান্নামই তোমাদিগের ব্যো্য স্থান। কত নিকৃষ্ট এই পর্রিণাম!'

তাফসীর ः আল্লাহ্ ত‘আলা ঈমানদারদের সম্পক্কে বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্রেকের সন্মুখ্থ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইতে থাকিবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের

সম্মুথে তাহাদিগের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইবে। সেই নূর্রের আলোকে তাঁহারা পুলসিরাত অত্র্র্ম করিবে। তাহাদিগের কাহারো নূর হইবে পাহাড় সমন, কাহারো খর্ভুর বৃহ্ম সমান আবার কাহারো নূর হইবে দজায়মান একটি ব্যক্তির সমन। आর यাহাকে সবচেট্যে কম নূর দেওয়া হইবে তাহার নূর थাকিবে পায়ের বৃদ্দাহুলে। উহা একবার প্রজ্ఫলিত হইবে, একবার নিভিয়া যাইবে।

রাসূনूল্লাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন কতিপয় মু’মিনের নূর এত পরিমাণ হইবে, মদীনা হইতে আদন আবইয়ান ও সান'আ যতটুকু দূরত্ণ সেই পরিমাণ উজ্ঘ্qল করিবে। এমনকি কোন কোন ঈমানদারের নূর দুই পায়য়র পাতা পরিমাণ উজ্জৃন করিবে।

সুফিয়ান সওরী ..... জুনাদা ইব্ন আবূ উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, লোক সকল! আল্লাহুর নিকট তোমাদিগের নামধাম, আকার-আকৃতি, কथা-বার্ত, উঠা-বসা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন ঘোষণা দেওয়া হইবে বে, হে অমুক! ইহা তোমার নূর। হে অমুক! তোমার কোন নূর নাই। এই


याহ्হাক (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই নূর দান করা হইবে। কিত্ুু পুলসিরাত পর্যত্ত প্ৗৗছার পর মুনাফিকদের নূর নিভিয়া যাইবে। ইহা দেথিয়া ঈমানদারগণ তাহাদ্ণিগের নূর নিভিয়া যাইবে বলিয়া শংপিত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, ‘হে আমাদিপের প্রিপালক! আমাদিগের নূর পরিপৃণ্ণ করিয়া দাও।’

হাসান (র) বলেন, পুলসিরাতের উপর ঈমানদারদের নূর তাহাদিগেের সম্মুখাগে ও পার্শ্বদেশে প্রধাবিত হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ..... অবূদ্দারদা ও আবূयর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। আবৃদ্দারদ্দ ও আবূযর (রা) বলেন, নবী কর্রীম (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার এবং সর্বপ্রথম সিজদা ইইতে মাথা উঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া আমি আমার সম্মুথে-পশাতে, ডানে ও বামে তাকাইয়া দেখিব। তখন সমণ্ত উপ্মতের মষ্য হইতে আমি আমার উশ্ষতদদগকে চিনিতে পারিব।" এই কথা అনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র র্যাসূন! হযরত নূহ (অা) হইতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উপ্থতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতদিগকে কিতাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিতেন : "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওযুর অস্জলি উজ্জৃন थাকিবে। অন্য কোন উম্মতের এমন হইবে না। এবং আমার উম্থদিগকে ডানন গাতে আযলনামা থ্রদান করা হইবে ও তাহাদিগের সম্মুখে নূর প্রধাবিত হইবে। এইসব নক্ষণ দেখিয়া আমি জাহাদিগকে চিনিয়া ফেনিব।"

## 


जর্শাৎ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকক বলা হইবে, সুসংবাদ তোমাদিগের এমন জান্নাতের যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করিবে। ইহাই হইন মহাসাফল্য।

অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

## 

অর্থাৎ আল্মাহ্ ত'অানা এই সংবাদ দিতেছেন বে, কিয়ামতের মহাসঙ্কট ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন খাঁি ঈমানদার্ণণ ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইবে না। তখন নিরুপায়. হইয়া মুনাফিক নর-নার্রীরা উমানদার দিগকে ডাকিয়া বনিবে, তোমরা একটু থাম। আমরা তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ..... সুলায়ম ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। সুলায়ম ইব্ন আমির (র) বলেন ঃ আমরা দামেক্কে এক ব্যক্তির জানাयায় অংশগহহণ করিয়াছিনাম। আাবূ উমামা বাহেলীও আমাদিগের সংগে ছিলেন। জানাযার নামাযের পর লাশ দাফনের প্রত্তুতি নিলে আবূ উমামা (রা) বনিলেন, হে লোক সকল! দুনিয়াতে বসিয়া ঢোমরা সৎ অসৎ উভয় কার্যই করিতে পার। কিষ্ুু এই স্থান ত্যাগ করিয়া একদিন তোমাদিগকে এই যে আরেকটি ঘরে যাইতে হইবে, বেখানে কোন সাথী নাই, সংগী নাই। সেই ঘরটি অক্ধকরের ঘর, পোকামাকড়ের ঘর ও সংকীর্ণতার ঘর। অতঃপর তथা ইইতে তোমরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হইবে। সেইদিন আল্মাহ্র গ্যব নাযিল হইবে ইহাতে কতিপয় মুখম্ণল হইবে উজ্জ্ন আর কতিপয় হইবে কালো। তারপর তোমরা আরেকটি তয়ানক অক্ধকার স্থানে স্থানান্তরিত হইবে। তথায় নূর বণ্টন করা ছইবে। ঈমানদারদেরকে নূর দেওয়া হইবে আর কাফির মুনাফিকদগিকে কিছুই দেওয়া হইরে না। অন্ধ ব্যক্তি বেমন দৃষ্টি শক্কিসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে আলো লাভ করিতে পারে না। ত্মনি লেইদিনও কাফির মুনাফিকরা ঈমানদারদের নূর দ্মারা উপকৃত হইবে

 তাহারা পিছন দিকে ফিরিয়া যাইবে ঠিক, কিন্ু কিছুই ฆুঁজিয়া পাইবে না। ফলে আবার ঈমানদারদের কাছে ফিরিয়া জসিবে। এইবার উভয় দনের মাব্ে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে যাহার অভ্ত্তরে রহমত আর বহির্তাপে শাস্তি। এইতাবে কাফির মুনাফিকরা একের এক প্রতারিত হইতে থাকিরে।
ইবনে কাইীর ১০ম খভ--৮৮

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ..... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিবসটি এতই অক্ধকারাচ্ছ্ম হইবে বে, ঈমানদার না কাফির কেহই নিজেদের হাত পর্যন্ত দেথিতে পাইবে না। অতঃপর এক সময় আল্ধাহ্ ত'আলা ঈমনদারদের তাহাদিগের আমল পরিমাণ নূর দান করিবেন। দেথিয়া মুনাফিক্করা ঈমনদারদের পশাদ গমন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, ঢোমরা একইু থাম, আমরা তোমাদিগের নূর হইতে একফু নূর গহণ করি।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, याহহাক ও অন্যরা বলেন ঃ সকন লোকই অক্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে। ইত্যবসরে আল্ধাহ্ ত'আালা নূর প্রেরণ করিবেন। ঈমানদারগণ এই নূর্রের সাহাভ্যে জান্নাতে চলিয়া যাইবে। দেথিয়া মুনাফিকরাও তাহাদিগের পিছন্ন ছুট্টেত আরষ্ করিবে। কিন্তু হঠাৎ করিয়া মুনাফিকরা অক্ধকারে পড়িয়া যাইবে, আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তথন তাহারা বলিবে, তোমরা এবটু থাম! আমার তোমাদিগগর নূর হইতে কিছু নূর গহণ করি। আমরা তে দুনিয়াতে তোমদেরই সংণে ছিনাম। ঈমানদারগণ উত্তরে বनিবে, তোমরা পিছনে বেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে গিয়াই নূর তালাশ কর।

आবুল কাসিম जাবারানী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্নাহ্ ত'অালা লোকদিগকে তাহাদিগের নাম ধরিয়া ডাক্বিবেন। আর পুলসিরাত অত্ক্র্রম করিবার প্রাল্কালে আল্লাহ্ সু’মিন মুনাফিক সকনকেই নূর দান করিবেন। কিত্ু মাঝ পথে আসিবার পর মুনাফিকদের নূর ছিনাইয়া নিবেন। তখন মুনাফিকরা মু’মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একুু থাম! আমার তোমদিগগে নূর হইতে কিছু নূর গহণ করিব আর ঈমানদারগণ বলিবে, হে আল্dাহ! আমাদিগের নূর পরিপুর্ণ করিয়া দাও। তখন কেহ কাহাকেও ম্মরণ করিবে না। তখন তাহাদিগেন মাঝে এক দরজ্জ বিশিষ্ট একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে, যাহার অভন্তরেরে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে।
 ’حَبُ (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থাকিবে একটি পর্দা) এই আয়াতে বেই আড়াল বা थ্রাটীরের ক্থা বनিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উহার কথাই বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। বস্তুত ইহাই সঠিক।
 আর বহির্তাগে আছে শাস্তি তথা জাহান্নাম।
 মু’মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না ? আমরা কি তোমদিগের সহিত জুমার নামাযে উপস্থিত হইতাম না ? আমরা कি তোমাদিগের সহিত একত্রে নামায পড়িতাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সংপগ হজ্জ করিতাম না? আমরা কি তোমাদিগের সংণগ যুদ্ধে যোগ দিতাম না ? আজ কিভাবে তোমরা আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে ?

四 উত্তরে ঈমানদারগণ বनিবে, হ্যা, তোমরা ঢো আমাদিগের সর্হিত ঠিকই ছিলে। কিন্তু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আল্লাহ্র নাফর্রমানী এবং প্রবৃত্তি পূজা দ্বার্যা তোমরা নিজেরাই নিজ্রেদেরকে বিপদগ্তষ্ত করিয়াছ। এবং সময় মত जওবা না করিয়া অयथা কালক্ষেপণ করিয়াছ, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুথ্থান অস্বীকার করিয়াছ এবং , অनীক "আশা আকাক্ষা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তোমরা মনে করিতে বে, আল্লাহ্ এমনিতেই তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।
 তোমদিগগে নিকট আল্ধাহ্র নির্দেশ তथা মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছ্ এবং মহা প্রতারক শয়তান তোমাদিগকে আান্লাহ্ সম্পক্কে ধোঁকা দিয়াছে।

মুনাফিকদের আবেদনের জবাবে ঈমানদারদের এই জবাবের অর্থ হইল এই বে, বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদিগের সহিত চলাফেরা করিতে ঠিকই কিন্তু মন-মানসিকতা, চিত্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় তোমরা ছিলে আমাদিগের হইতে সশ্পুর্ণ ভিন্ন। ইবাদত করিতে ঠিক কিন্ুু তা আল্লাহ্র সন্তুধ্টির জন্য নয় বরং মনুষকে দেখাইবার জন্য। আল্লাহ্রে তোমরা স্মরণ করিতে না বলিলোই চলে।

অতঃপর আল্মাহ্ তাআলা বলেন :
位 মুনাফিকদের হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। এমনকি পৃথিবী ভরা লোনা-চাদী দিলেও তার বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়া হইবে না।
 ঠঁই। কুফন্রীর পরিণামে উহাই তোমাদিগের যোগ্য আবাসস্থল। কত নিকৃষ্ট এই जবস্থান!

#   

$$
\begin{aligned}
& \text { (IV) }
\end{aligned}
$$

১৬. यাহারা ঈমান আান তাহাদিগের হুদয় ভক্তি বিগলিত হইবার সময় কি আাে নাই, আাল্লাহ়র স্যরণে এবং বে সত্য অবতীর্ণ হইয়াহে তাহাতে? এবং পৃর্বে यাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিন ঢাহাদিগের মত বেন উহারা না হয়, বহৃকান অত্র্রিন্ত হইয়া গেলে যাহাদিতগে অत্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিন। উহাদিণের অধিকাশxই সত্য ত্যাগী।
১৭. জানিয়া রাখ, আল্লাহই ধরিबীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অমি নিদর্শনچ্ি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যঞ্ত কর্যিয়াছি যাহাত্ তোমরা বুঝিত্তে পার।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাআআলা বলিতেছেন যে, মু’মিনদের জন্য সেই সময়টি কি এখनো আসে নাই বে, আল্লাহ্রে স্মরণ করিয়া, ওয়াজ-নসীহত, কুরঅানের আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর বাণী শ্রবণ করিয়া উহাদিগের অন্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মোমের ন্যায় গনিয়া যাইবে এবং কুরজান-হাদীস বুঝিয়া আল্ধাহ্র অনুগত হইয়া যাইবে।

আব্দুল্নাহ ইব্ন মুবারক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরজান অবতীর্ণ হইবার পর তের বৎসরের মাথায় আল্লাহ্ ত‘‘ানা মু’মিনদের হুদয় কুরঅানের প্রতি আকৃষ্ঠ না হওয়ার ব্যাপারে বিলষ্ হওয়ার অভিযোগ তুলিলেন এবং বলিলেন :آلَمْ يَنْ الـنَ

ইমাম মুসলিম (র) .... ইবৃন মাসউদ (রা) হইঢে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ
 এই আয়াত নাযিল করিয়া আমাদিগকে তিরক্ষার করিলেন। ইমাম নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহ্ও এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। সুফিয়ান সওনী (র) মাসউদী -এর মাধ্যচে কাসিম (র) ইইতে বর্ণনা করেন বে, কাসিম (র) বলেন, সাহাবাগণ এক দিন আবেদন

করিল বে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগকে কিছू বলুন! তখন আল্লাহ্ ত'আলা
 সাহাবাগণ आবারো বলিলেন, ইয়া রাসৃলাল্লাহ্! আমাদিগকক কিছু বনুন! তখন আল্লাহ্ ত'जালা
 আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা) একটি হাদীস বর্ণনা কর্রে ভে, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "মানুষের হুদয় হইতে সর্বপ্রথম ঋশূশূ তथা বিনয়-ন্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :

"পূর্ব্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়। বহহকান অতিক্রান্ত হইয়া গেল যাহাদিগের অন্তঃকরণ পাষাণ হইয়া যায়।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা পৃর্ববর্তী আহলে কিতাব ইয়াহুদ ও নাসারাদের ন্যায় হইতে নিষ্ষে করিয়াহ্নে, যাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে (ততওরাত ও ইজীীল) বিকৃত করিয়া স্বল্প মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়া সর্ব্বেপরি উহাকে উপেক্ষা করিয়া নানা ধরনের মনগড়া মত্বাদদর অনুসরণ করিতে ৫রু করিয়াছে। এবং আল্वাহহকে বাদ দিয়া তাহাদিগের আহবার রুহবানদ̆র অনুসরণ করিতে ুরু করিয়াছে। ফলে তাহাদিগের অন্তর পাষাণ হইয়া সত্য গ্র্হণ করিবার অযোগ্য ইইয়া পড়িয়াছে। এখন উহাদিগের অধিকাংশই দুকর্ম পরায়ণ ফাসিক।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আদুলুল্না ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেেন, রাসূন্লুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের নিকট आসমানী কিতাব নাযিল ইইবার পর দীর্ঘ সময় অত্র্র্নান্ত হইয়া গেন। তাহাদিগের অন্তর পাষাণ হইয়া যায় এবং তাহারা আসমানী কিতাবের পরিবর্তে নিজেদের চাহিদা, রুচি ও স্বার্থ অনুयায়ী কিতাব আবিষ্ষার করিয়া নয়। এবং তাহারা পরশ্পর এই পরিকল্পনা করে যে, চন আমরা বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদিগের এই किতাব जনুসরণ করিবার আহান জানাই। ফলে বে ইহা অনুসরণ করিবে তাহাকে আমরা ছাড়িয়া দিব আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাকে হত্যা করিব। কার্यত তাহারা উহাই করিল।

তাহাদিগের মধ্যে একজন বিজ্ঞ আলিম ছিন। তিনি এই অষঃপতন দেখিয়া সঠিক आসমানী কিতাবের মাসায়েল এই একটি সৃক্প বস্তুত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া একটি শিং়্য়র মধ্যে পুরিয়া গলায় ঝুালাইয়া রাখেন। কিতাব বিকৃতকান্রীরা বিপুল সংখ্যক হত্যাযজ্ঞ চালাইবার পর একে অপরকে পরামশ্শ দিল বে, হত্যাকাও তো বহ করিলাম। এইবার চল, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া আমাদিগের মতবাদ প্রহণ করিবার আহ্মান জানাই। यদি সে মানিয়া নয়, তাহা হইলে তাহার দেখাদ্দখি অন্যরাও মানিয়া লইবে আার যদি অস্বীকার করে তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। অতঃপ্র তাহারা সেই বিচিত্র লোকটির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাদিপের এই কিতাবে যাহা আছে আপনি কি উহা বিশ্বাস করেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে? তখন তাহারা কিতাবটি পাঠ করিয়া ऊনায়। তथন তিনি গলায় ঝুলন্ত সঠিক কিতাবটির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, হঁঁ, আমি ইহ বিশ্যাস করি। উত্তর שনিয়া তাহারা তাহাকে ছছড়িয়া দেয়।

কিছूদিন পর লোকটি মৃত্যুবরণ করে। তখন মৃত্যুর পর দুফৃত্কিকারীরা তল্লাশী চানাইয়া শিং্য়র মধ্যে সংরক্ষিত আসমানী কিতাবের অবিকৃত কপিটি খুুজিয়া পাইন। ইহার পর বনী ইসরাঈলরা বাহাত্তর দলে বিত্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে শিং্য়ের মধ্যে সং্রক্ষিত সঠিক কিতবের অনুসারীরাই সর্ব্বেতত্র দন। এই হলো আহলে কিতাবরের आসমানী কিতাব বিকৃত্রির সংক্ষিপ্ট কাহিনী। আবূ জাফর তাবারী (র) ইবরাহীম (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র়) বলেন, ইরতীী ইব্ন উরকৃব (র) ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিালেন, হে আবূ আদুল্নাহ্! ঞ্পংস সেই ব্যক্তি, বে সৎ কাজের আদেশ দিল না এবং অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদান করিিল না। উত্তরে ইবৃন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ ঞ্ণংস সেই ব্যক্তির যাহার অত্তর সৎকর্মকে সৎ বলিয়া এবং অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বিশ্ধাস করে না। এই বলিয়া তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

## অতঃপর আল্gাহ্ ত‘আলা বলেন :



অর্থাৎ "তোমরা জানিয়া রাখ યে, আল্লাহইই ধারিভ্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শন্খলি তোমাদিগের জন্য বিশদজবে ব্যক করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুবিতে পার।" এই আয়াতে বুঝানো হইয়াছে, বে, আল্লাহ্ ত'অানা অনুর্র্র, ৫ক ও নির্জীব যমীনকে বেমন বৃষ্টি দ্বারা উর্বরতা সজীবত দান করেন, ঢেমনি কুরআনের যুক্তি প্রমাণ দ্মারা বিज্রান্ত ও পাষাণ হূদয়ে হিদায়াত দান করিতে সক্ষম। সকন প্রশংসা ও মহিমা তাঁহারই যিনি বির্রান্ত জাতিকে স্বীয় অনুগ্রহে হিদায়াত দান করেন।



১৮. দানশীল পুরুম ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহुকে উত্তম ঋণ দান কর্রে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহৃত্ত বেশী এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুর্কার।
১৯. যাহারা আল্লাহ এবং ঢাঁহার রাসূলে ঈমান অনে, ঢাহারাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সিদীক ও শহীদ। ঢাহাদিগের জন্য রহিয়াছে তাহাদিণের্র প্গা্য পুরক্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অন্বীকার করিয়াছ巨, উহারাই জাহান্যাম্রে অধিবাসী।

তাফসীর ঃ যাহারা নেক নিয়তত ওধ্বুমা্র আল্লাহ্র সত্রুধ্টি নাভের জন্য গন্রীব-মিসকীন ও অসহায়দেরকে দান করে তাহাদিগের প্রতিদান সশ্পক্কে আল্লাহ্ ত'আালা বলিতেছেন :


जর্থাৎ "দানশীল পুরুু্ব ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহহকে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহৃণণ বেশি এবং তাহাদিগের জন্য রंহিয়াছে মহাপুরক্কার।"
 নাভের জন্য কাউকে দান করা এবং যাহাকে দান করা হইন তাহার থেকে কোন বিনিময় বা কৃতজ্ঞणার আশা না করা।
 বরং উহার চেয়েও বেশী দান করা ইইবে।
 উহাদিগের পরিণাম হইইবে যার পর নাই সুখময় ও সন্তোষজনক।
 যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসৃলের উপর ঈমান রাঁv, আল্লাহ্র নিকট তাহাদিগের উপাধि হইল সিদীक ও শহীদ । ইব্ন आব্বাস (রা) বলেন
 আয়াতটি ইহা হইতে পৃথক। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাহারা রাসূলের উপর ঈমান আনে উহারা সিদ্দীক আর শহীদগণের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতিপালকেক নিকট মহাপুরক্কার। মাসক্রক, যাহ্হাক, মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান এবং আরো অনেকে এইর্রপ মত পোষণ করিয়াছ্রে।

আ'মাশ (র) আদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃনের প্রতি বিশ্বাসী তাহারা তিন শ্রেণীতত বিতক্ন।




অর্থাৎ "কেহ আল্ধাহ् এবং রাসৃলের আনুগত্য করিনে সে নবী, সত্যনিঠ, শझীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ যাহাদিগের প্রতি আল্ধাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদ্রে সभী হইবে।" এই আয়াত দারা বুবা গেন যে, শহীদ ও সিদ্দীক পৃথক দুইটি দল। আর সিদ্দীকদের মর্যাদা শহীদদের উর্ধ্র। বেমন,

ইমাম মালিক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলूळ্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা নীচ হইতে উপরতনা ওয়ালাদেরকে এমনভাবে দেথিতে পাইবে, বেমন তোমরা আকাশের নক্ষত্র দেথিতে পাও। ইহা হইবে তোমাদিপের পারশ্পরিক শ্রেষ্ঠত্রের কারণণ।" এই কথা ऊনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইহা তো নবীগণের স্তর। ज़ন্য়া ঢো সেই পর্य্ত পৌছাইতে
 করিয়া বলিতেছি। যাহারা আল্মাহ্র উপর ঈমান আনে আর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্ছাপন করে তাহারাও এই স্তর লাভ করিতে পারিবে।"



 कित्राম





























২०. ঢোমরা জানিয়া রাখ ভে, পার্থিব জীবন তো কীড়া-কৌৗুক, জাঁকজমক,
 ব্তীতত জার কিছ্ू নয়। উহার উপমা বৃষ্টি ঘারা উৎপন্ন শস্য সষ্খর কৃযকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা ৩কাইয়া यায় ফলে पুমি উহা শীত বর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে. উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকানে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র क্যা ও সভ্ভুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছূই নয়।
২১. তোমরা অগ্মণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্মমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে यাহা থশস্ততায় जাকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা পস্তত করা হইয়াহে আল্লাহ ও ঢাহার রাসূলগণ বিপ্বাসীদের জন্য। ইহা जাল্লাহ় অনুগ্রহ যাহাক্ক ইচ্झ তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুর্শহশীল।

তাফসীর: পার্থিব জীবন্নের তুচ্ছত ও शীনতার কथা উন্নেখ করিয়া जাল্नাহ্ उ। आनা বनिতেছ্ছেন :


जর্থাৎ পার্থিব জীবনের ফন্নাফল জীড়া-কৌতুক, জাঁজমক, পারস্পরিক আাম্মর্তরিज অার ধন-সস্পদ ও সন্তান-সন্ততিত্ত প্রার্य লাভের প্রত্র্যোপিতা ছাড়া অর কিছুই নয়। বেমন অন্য আয়াত আল্পাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন ঃ

 عنْدَهُحُسْنُ الْمَأبَ-
অর্থাৎ "নারী, সন্তান, র্রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্তিত অপ্বাজি, পবাদি পঙ্ড এবং ঞ্ছে-খামরের প্রতি আসক্তি মানুষ্রে নিকট মনোরম করা হইয়াছে। এই সব ইহজীবনে ভো্য বস্থু আর আল্লাহ্ তাহার নিকট উত্তম আশ্রযস্তল্।।"

অতঃপ্র আল্নাহ্ ত'আनা দুনিয়ার ফ্পণস্থায়িত্ণ ও অনিচয়ততার উপমা প্রদান করিয়া

 করে। অতঃপর উহা అকাইয়া যায়। ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেথিতে পাও। অতংপ্র উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়।"
 এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

 বর্ষিত বৃళ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সষ্যার কৃষককুলকক চমৎকৃত করিল। তো এই শস্য সষ্ার যেমন কৃবককুনকে চ্যৎকৃত করে তের্মনি পার্থিব জীবনও কাফি্র্রদিগকে চসৎকৃত করে। কারণ তাহারা দুনিয়ার প্রতি বেশী লোতী ও অকৃষ্ট। দুনিয়াই তহাদ্দের একমাত गম্।।
 চমহকৃত হইবার পর সেই শস্যাদি আবার யকাইয়া পীত বর্ণ ফইয়া গেল, 推 পীর্র খড়-কুটায় পরিণত হইয়া গেল। তেমনিতাবে পার্থিব জীবনে মানুষ একসময়

 ষীরে হ্রাল পাইতে থাকে। এইতাবে অবোধ অচল ও দুর্বল হইয়া जবর্সদন অত্য निর্মমভাब্ব মৃত্যুর কোলে অশ্রয় নেয়।

## 

$$
\begin{array}{ll}
\text { قَؤَّ }
\end{array}
$$








## 








 অय़ाज़্টি পাó কর।




 जंजन वानानः

 বলেন :


 জनाए ${ }^{7}$
















 উशा फान ক্ব্রেन।＂


o
২২. পৃথ্বীবীত অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংখটিত করিবার পূর্ব্রে উহা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।
২৩. ইহা এই জন্য বে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে ভেন তোমরা বিমর্য না হఆ এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে-
২8. यাহারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্গ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ।

তাফস্সীর ঃ জগত সৃষ্টির পূর্বে নির্ধারিত তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :


نَّبْرَآهـا
অর্ধাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে বেইই বিপদাপদ বা বিপর্যয় আসে জগত সৃষ্টির পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।

مـنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهـا সেই বিপর্যয় লিপ্পিদ্ধ আছে। কেহ বলেন : ইহার অর্থ হইল বিপর্যয় সৃষ্টির পূর্বে হইইতে উহা সংখটিত হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তবে প্রথম অর্থটি সর্বাধিক যুক্তিনির্ভর। হাদীসেও ইহার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইব্ন জারীর (র) মানসূর ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানসূর ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, ইমাম হাসান (র)-কে তিনি বলিলেনে, সুবাহানাল্লাহ!" ইহাতে কি কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যত বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে মানুষ সৃট্টির পৃর্ব হইতেই উহা আল্লাহ্র কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।
 সংঘটিত বিপর্যয়) অর্থ দুর্ভিক্ষ এবং (ব্যক্তিগত বিপর্যয়) অর্থ রোগ-ব্যাধি, ব্যথা-বেদনা।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি তাকদীর অস্বীকারকারী কাদরিয়াদের নিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্নাহ ইবุন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-কে বলিতে শনিয়াছি, আকাশমণলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা তাকंদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইব্ন ওহাব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো আছে যে, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ভাসমান ছিল।
 এবং কথ্ন কি ঘটিবে তাহা লিপিবদ্ধ র্কর্য়া রাখা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। কারণ ক্থন কোথয় কি ঘটিরে সবই তাঁহার জননা। তিনি সর্বঅ্ঞ সর্ববিষয়ে অবগত।
 সব কিছ্ম জানি এবং পূর্ব্রু সব नিপিবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছ্ছি, তাহা তোমাদিগকে এইজন্য জনাইয়া দিলাম, याহাতে তোমরা যাহা হারাইয়া ফেন্নার জন্য দুঃখিত না হও আর याহা লাভ কর তাহার জন্য হর্বেৎফুল্ন হইয়া অন্যো উপর গর্ববোধ না কর। কারণ তোমরা যাহা তোমাদিগেরে.হাতছাড়া হইয়া যায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহা হাত্ছড়া হইবারই ছিন। আর তোমাদিগকে আল্লাহ যাহ দান করিয়াছেন উহা তোমরা বাহ বনে লাভ কর নাই। বরং আল্লাহ ত'অালা পূর্বনির্ধারিতं অনুयায়ী ডুমি जাহ পাইবারই ছিলে।

এই প্রসংণে পরক্ষণে আল্ণাহ ত'আলা বনিতেছেন :
 অংহকারীদিগকে পছ্দ করেন না।" আর

ইকর্রিমা (র) বলেন সুখ-দুঃখ সকলেই আছে। সুতরাং তোমরা সুখ লাভ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিপদ্দ পড়লে そৈর্ব্বারণ কন।

অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলেন :

"যাহারা কাপ্পণ্য করে এবং লোকদিগক্কে কার্পন্যের নির্দেশ দেয় অর্থাং যাহারা অন্যায় করে এবং অন্যদেরকে অন্যায়়ের প্রতি উদুদ্ধ করে আর যাহারা আল্লাহর বিষান ইইত্ত মুখ ফিরাইয়া নয়, তাহারা জানিয়া রাখুক বে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশ্সাई।" ‘বেমন হयরত মৃসা (আ) বলেন :
 পৃথিবীর অন্য সক্লে কাফির্র হইয়া যাও, তাহারা জানিয়া রাখ্ুুক বে, আল্লাহ ত'আলা অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্श। অর্থাৎ দूनিয়ার সব মানুষ যদি থোদাদ্র্রাহী ও কাফির হইয়া যায় তাহাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই। বরং যাহারা ণ্যেদাদ্রোহিতা করিবে, তাহারাই নিপাত হইয়া যাইবে।

#  كَ   





 পরার্র্ম্ম শাनो।


 किजाব \& न्याय-नीजि ?"






 जिनि মানব জাত্তিরে সृष्टि কর্রিয়াজ্ন ।"


$\mathfrak{b}^{6}$







路



 आসিয়া｜फ্ছেন্লে ：

位












 কোন শादी




そবcन का
 আছ্ছ প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণ।" লোহার প্রচণ শক্তি যেমন লোহা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র যেমন, তরবারী, বর্শা, তীর ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্শাও এই লোহা দ্বারাই তৈয়ার করা হয়। আবার মানুষের জীবন ধারণের উপকারে আসে এমন বহু সরঞ্জামাদি এই লোহা দ্বারা তৈয়ার করা হয়। যেমন ছুরি, চাকু, দা, কুড়াল, পাওরা, করাত ইত্যাদি। এবং এমন কিছু বস্তু যাহা চাব যন্ত্র. বুনন যন্ত্র, পাক যন্ত্র ইত্যাদ্ও তৈরি করা যায়। বস্তুত লৌহ নির্মিত বহু সরঞ্জামাদি এমন অছে যাহা ছাড়া মানুযের জীবন যাত্রাই অচল হইয়া পড়ে।
 করিয়া আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন যে, আল্নাহকে না দেখিয়াও কে এই অস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে।"
 দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করিবে তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন।"
解
(YV)



২৬. আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওত ও কিতাব কিন্তু উহাদিগের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।
২৭. অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম-তনয় ঈসাকে আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞীল

এবং তাহার অন্নুসারীদিগের অন্তরে দিয়াছিনাম করুণা ও দয়া, কিন্ুু সন্যাস্বাদ ইহা ঢো উহারা নিজেরাই আল্লাহর সবুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। आমি উহাদিগকে উহার বিধান দেই নাই অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান आনিয়াছিন, উহাদিগকে জামি দিয়াছিলাম পুরক্কার এবং উহাদিগেন্র অধিকাংশই সত্ত-ত্যাগী।

তাফनীর ः আল্লাহ ত'আলা বनিতেছেন বে, হযরত নূহ (আ) হযরত ইবরাহীম (অ) পর্যন্ত দूনিয়াত্ যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর বংশ্ধর। অদ্র্পপ হযরত ইবরাহীম (আা)-এর পর যত নবী-রাসূল आগমন করিয়াছছন তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত ইবনাহীম (অ)-এর্র বংশধরই ছিলেন।
 তাহাদিগের বংশধর্রগণণর জন্য স্থির করিয়াছ্ নবুওত ও কিতাব। এইভাবে বনী ইসরাঈ্গেের সর্বশেষ নবী মারয়াম-তনয় হযরত ঈসা (আ) आগমন কর্রিয়া আখেরী নবী হযরত সুহাশ্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দান করেন। এ প্রসংণে আল্লাহ তা‘আনা বলেন :


जর্থাৎ "অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছি আমার রাসূলগণকে এবং जনুभামী করিয়াছি মার্যাম-তনয় ঈসাকে এবং তাহাকে দিয়াtি (আসমানী গ্থহ্) ইজীল আর যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে (অর্থাৎ হাওয়ার্রীগণ) তাহাদিগের অন্তরে দিয়াছ্নিাম করুণা ও সৃষ্টির প্রতি দয়া।"
 "নাসারাগণ যে সন্ন্যাসবাদ আবিক্কার করিয়াছে, আমি উহাদিগক্ক উহার বিধান দিই নাই। উহাতো তাহারা নিজেরাই আল্লাহর সভ্ভুষ্টি লাভের জন্য গড়িয়া লইয়াছে।"
 নাসারাগণ যেই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছ্ আমি উহার বিধান দেই নাই। উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্ত্রেট্টি নাভের জন্য উহা গড়িয়া নইয়াহে। আল্লাহর সন্তষ্টির লাভের আশায় তাহারা এই সন্ন্যাসবাদ পালন কর্র। সাখদদ ইব্ন জুবায়র এবং কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াহেন। দ্বিতীয়ত, আল্নাহ ত'অালা তাহদিগকে সন্ন্যাসবাদের বিধান দেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর সত্তুধ্টি লাভের বিধান দিয়াছেন।
 তাহারা যथাযথভবে পালন করে নাই। এই কথা বলিয়া আল্লাহ তা‘আলা দুইভাবে



 आम्दूलाश ইব্ন












 কর্রিযা|c్্ন।"




















 रज्या बन्बित्रा ट्लनिल:

























অন্যথায় আল্লাহও কঠোরতা চাপাইয়া দিবেন। একটি সম্প্রদায় অনর্থক নিজেদের টপর করোর আইন চাপাইয়া লইয়াছিল। ফনে আল্লাহও তাহাদিগের উপর কঠঠারতা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহাদিগের অবশিষ্ঠরাই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়া আজ গির্জায়


পরদিন আনাস (রা)-কে সঙ্গে লইয়া আমরা ভ্রমণ করিতে যাই। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, একটি বস্তি সম্পূর্ণ ধ্মংস্তূরে পরিণত হইইয়া আছে। উহার ঘর-দরজা বলিতে কিছু অক্ষত নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, आপনি কি জানেন যে, ইश কোন বস্তু? উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, জানি, খুব ভালো করিয়াই জানি। সত্যদ্রোহিতা আর হিংসা ইহাদিগকে নিপাত করিয়াছে। জানো, হিংসা নেক আমলের নূর নিভাইয়া দেয়। আর বিদ্রোহ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে। চক্ষু ব্যভিচার করে আর হাত, পা, দেহ, যবান এবং যৌনাংগ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নবীর আমলেই সন্ন্যাসবাদ ছিল আর আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হইল আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। উত্তরে আমি বলিলাম যে, ঠিক এই আবেদনটিই একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট করিয়াছিলাম। 'আমি তোমাকে আল্লাহককে ভয় করিবার ঊপদেেশ দিতেছি। কারণ এই খোদা-ভীতিই সবকিছুর মূল।’

আর জিহাদ তোমার জন্য অপরিহার্য। কারণ এই জিহাদই হইল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করিবে। কারণ ইহ আসমানে ও যমীনে সম্মান বৃদ্ধি করিবে। আল্মাহ সর্বঞ্ঞ।




২৮. হে মু’মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি ঢাঁহার অনুগ্গহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিজুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন ज়ালো। যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্মাশীল, পরম দয়ালু।
২৯. ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদিগের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাহাকে ইচ্মা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসসীর ঃ আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাস্লূ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তিন ভ্রেণীর লোককে দ্বিপ্তণ পুরক্কার দেওয়া হইরে। প্রথমত যেই আহলে কিতাব স্বীয় নবীর ঊপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে; অতঃপর আমার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। (২) যেই অধীনস্ত গোলাম আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হক আদায়ৃ কর্রে এবং (৩) যে ব্যক্তি তাহার দাসীকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দান করার পর তাহাকে আयাদ করিয়া নিজ্রে বিবাহ করে। এই তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা‘আলা পুরষ্কার দান করিবেন! (বুখারী ও মুসলিম)

ইবন আব্বাস (রা)-ও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অনুরুপ যাহ্হাক ও.উতবা ইবন আবুল হিকমা (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই ইবন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছ্ছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, আহলে কিতাব মুসলমানদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া ইইবে দেখিয়া তাহারা গর্ববোধ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন।


অর্থাৎ "হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্মাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করিবেন, আরো দান করিবেন আলো। তथা হিদায়াত দান করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা অজ্ঞতা ও আত্মার অন্ধত্ণ দূর করিয়া সঠিকভাবে জীবন পরিচালিত করিতে পারিবে।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

































দলটি সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বল্প সময় কাজ করিয়া গোটা দিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিল (প্রথম দলটি ইয়াহুদ, দ্বিতীয়টি নাসারা আর তৃতীয়টি হইল মুসলমান) এই প্রসংগেই আল্লাহ
 অর্থাৎ আমি ইহা এইজন্য করিলাম যাহাতে আহলে কিতাবগণ উপলद্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা কাউকে কিছু দান করিনে উহারা তাহা ঠেকাইতে পারিবে না আর আল্লাহ তা‘আলা দিতে না চাইলে তাহারা বাহুবলে দিতে সক্ষ্ম নহে।
 সব আল্লাইরই হাতে তিনি যাহাকে ইচ্মা তাহাকেই অনুপ্রহ দান করেন আর আল্লাহ মহা অनুগ্রহশীল।"

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশ يَعْتَمْ অর্থাৎ যাহাতে উহারা উপলধ্ধি করিতে পারে। ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কির্রআতে لئلا
 ইব্ন জুবায়র (র) হইতেও এই কিরাআত বর্ণিত আছে। মোটকথা অনেক সময় বাক্যের মধ্যে অঙ্গীকার জ্ঞাপক শদ্দ ব্যবহার করা হয় এবং কোন করা হয়। সেই ক্ষেত্রে নেতিবাচক উদ্দেশ্য হয় না। বরং ইহাকে অতিরিক্ত ধরে নিয়া

 করা হর়েছে ঠিক, কিন্তু অর্থ নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক অর্থ উদ্দেশ্য।

# ২৮- পারা <br> সূরা মুজ্গদালা <br> ২২ আয়াত, ৩ র্रুকূ‘, মাদানী <br>  

## 

## 

১. "(হে রাসূল!) আল্লাহ্ ণনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে ঢোমার সহিত বাদানুবাদ কর্রিতেছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। অাল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; জাল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব্র্দষ।।"

ঢাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ....इयরত অয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : "সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি যৈাঁার অন্ত শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজই ধারণ করিতেছে। সেই অভিবোগকারিণী মহিনা এত চूপি চুপি রাসূল (সা)-এর কাছে তাহার অভিভ্যোগ পেশ করিত্তেছিল যাহা একই ঘরে থাকিয়া আমিও অনিড় পাই নাই। আল্লাহ্ ত'আলা সেই গোপন কথাবার্তাও তনিলেন এবং এই


ইমাম বুখারী (র) তাঁার ‘কিতাবুত্ তাওহীদ’ এ বর্ণনাটি সং্যাজন করেন এবং তিনি উল্ছিখিত সনদ̆ উহা বর্ণনা করেন। নাসায়ী, ইবৃন মাজাহৃ, ইবุন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) আ'মাশ ভিন্ন অন্য সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র) .... হযরত आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "বরকতময় সেই মহান আল্লাহ্ উঁ్ू-নীমू সকল আওয়াজই ওনেন। অভিব্যোগ-

কারিণী খাওলা বিনতে ছানাবা (রা) হ্যূর (সা)-এর খেদমতে হাবির হইয়া এঞ্চপ ফिস্সফিস কর্রিয়া অভিযোগ পেশ কর্তিতেহিন লে, হয়ত কথনো কোন শদ্দ আমার কানে
 বির্ৰুদ্ধে এই অভিয্যোগ পেশ করিতেছিল, হে আল্ধাহ্র রাসূল! লোকটির সঙ্গ থাকিয়া আমি বৌবন কাটাইলাম। সন্তান-সন্ততিও হইন। এখন বৃদ্ধা হইয়াছি। সন্তান হওয়ারও কোন সষ্ভাবনা নাই। এখন সে আমার সহিত যিহার করিিন্নন। আয় আল্লাহ! ! ঢোমার কাছেও আমি এই ফরিয়াদ জানাইতেছি। ইহা বলিয়া অভিব্যোপকারিনী ঘর হইভে বাহির হইতেও পারে নাই, এমন সময় জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়া হাযির হইলেন। মহিনার স্বামীর নাম আাওস ইব্ন সামিত (রা)।

ইব্ন লাহিআ ..... আওস ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি (অাওস) মাৰে মাবো जপ্রকৃতিস্থ হইতেন। তখন কখনও নিজ শ্ণীর সহিত বিহার করিয়া বসিতেন। তারপর যখন সুস্থ হইতেন তখন ব্যে কিছুই হয় নাই মনে করির্ত। তাহার त्रী এই ব্যাপারে হু্যূর (সা)-এর কাছছ ফতোয়া জানার জন্য আসিয়াছিন ও আল্নাহ্ তাআলার নিকট ফরিয়াদ জানাইতেছিল। তখনই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়;

উরওয়া হইতে তাঁহার পুত্র হিশামও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....जাবূ ইয়াयীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : "উমর (র্ম) ঢাঁার খিলাফতকালে সফর সभীগণকে লইয়া কোথাও যাইতেছিতেন। এক বৃদ্ধা তাহাকে ডাকিয়া থামাইল এবং খनীফা বাহন ছড়़িয়া গিয়া বিনীতভাবে তাহার কথা שনিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা অনেক কথথাবার্তার পর নিজ প্রয়োজন পৃর্ণ কন্তিয়া চনিয়া গেলে খলীফা সফর সभীদের নিকট ফিরিয়া আসিনেন। তাহারা প্রশ্ন করিলেন, ঢে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি এক বৃদ্ধার জন্য এতঙ্ণি লোককে দীর্ঘক্ষণ দఅায়মান রাখিলেন ? তিনি বলিলেন, হায়! তোমরা यদি জানিতে এই বৃদ্ধা কে! ইনি তো সেই মহিলা যাহার ফরিয়াদ আল্ধাহ् ত'আলা সণ্ত আকাশের উপর হইতে শ্রবণ করিয়া ওইী নাযিল করিয়াছেন। ইনিই খাওলা বিনতে ছা‘লাবা; আল্লাহূর কসম, यদি আজ সকাল হইতে সন্ধ্যা গড়াইয়া রাা্রি পর্यত্ত তিনি আমাকে কিছু বনিতে থাকিতেন, ত্থাপি আমি তাঁার নিকট ইইতে সর্রিতাম না। ইহা खুলু নামাভ্যে সময়ে নামাय পড়িতে आসিয়া নামাय শেষে আবার তাহার খেদমতে হাবির হইতাম।"

ইব্ন आবূ शাতিম (র) .....আমির (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন : "উক্ত অভিব্যোকারিণী হইলেন খাওলা বিনতে ছ'লাবা। তাঁহার মাতা হইলেন মুজাযা। जाহার ব্যাপারে অবতীর আয়াতটি এই :
 (রা)-এর শ্ত্রী।

#   

২. তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তাহারা জানিয়া রাখুক, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে; যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দান করে তাহারাই তাহাদের জননী। উহারা (যিহারকারীরা) তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশচয় আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী ও ক্ষ্মাশীল।
৩. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণণর সহিত যিহার কর্রে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে একে অপরকে স্পশ্শ করিবার পৃর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে; এই নির্দেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইল। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।
8. তবে যাহার সেই সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার আগে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোयা থাকিতে হইবে। ঢাহাতেও যে অসমর্থ, সে ষাটজন অভাব গ্রস্তকে খাওয়াইবে। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর আস্থাবান হও। এইঞ্তলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... খুয়াইলা বিনতে ছা‘লাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "আল্লাহ্র কসম! আমার ও আমার স্বামী আওস ইব্ন

সামিত (রা) সশ্পর্কে সূরা মুজাদালার అরুর চারি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তাহার ঘর করিতেছিলাম। সে তখন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ছিল। মেজাজও ছিল খিটখিটে। একদিন কথাবার্ত হইতেছিল। আমি তাহার একটি কথা মানিয়া নিতে পার্রিলাম না এবং উহার পান্টা জবাব দিলাম। ইহাতে সে ক্ষেপিয়া গেন এবং প্রত্তুত্তে বলিল, 'তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠত্ল্য। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহিন হইয়া গেন।’

বাহিরে গিয়া সে গোা্রীয় লোকজনের সহিত দীর্ঘক্ষণ কাটাইল। অতঃপর ঘরে ফিরিয়া সে আমার সহিত স্বামী--্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। আমি বলিলাম, সেই আল্লাহ্র শপথ, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, ডুমি যাহা বলিয়াছ তাহার পর সেই সশ্পর্ক সষ্ভ নহে। এই ব্যাপারে আগে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলেলর সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। সে আমার কথার শুরুত্ব না দিয়া আমার উপর জোর খাটইতে চাহিন। কিন্ু ব্যেেহু সে বৃদ্ধ ও দুর্বল, তাই আমাকে কাবু করিতে পারিল না। আমি তাহাকে সরাইয়া দিয়া প্রতিবেশীর ঘরে চলিয়া গেলাম। তাহার নিকট একখানা কাপড় নিয়া ওড়নায় ঢাকিয়া রাসূন (সা)-এর থেদমতে হাযির হইলাম। ঢাঁহার নিকট এই ঘটনা বলিলাম এবং অন্যান্য দুংখ-কট্টের কথা বলিলাম। তিনি বারংবার আমাকে ইহাই বলিতেছিলেন, খুযাইলা, স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহৃকে ভয় কর। কারণ সে বৃদ্ধ লোক। আমাদের ভিত্র এইসব কथা চলিতেছিল, এমন সময় হহবূর (সা)-এর উপর ওহী নাयিলের অবব্থা পরিলক্ষিত হইল। যখন ওহী অবতরণ লেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন, খুয়াইলা, তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালার প্রথম চারি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে গিয়া একটি গোলাম আযাদ করিতে বল। আমি বলিলাম, হ্যূর! তাহার নিকট গোলাম কোথায়? সে তো অত্ত্ত গরীব। তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে একাধার্র দুইমাস রোযা থাকিতে বল। আমি বলিলাম, হবূর! সে তে বৃদ্ধ ও দুর্বল। তাহার রোयা রাখার শক্তি কোথায়? তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে মিসকীনকে এক ওসাত (প্রায় চার মণ) খেজুর দ়িতে বল। আমি বলিলাম, হহবূর! সেই গরীবের তো উহাও নাই। অবশ্য তিনি বলিলেন, আচ্ঘ, অর্ধ্ধে আমি ব্যবস্থা করিব। তখन आমি বলিলাম, বাকী অর্ধ্ধক आমিই জোগাড় করিব। হযূর (সা) বলিলেন, তুমি তাহা হইলে খুবই ভাল কাজ করিবে। যাও, ইश আদায় কর এবং নিজ স্বামী বে তোমার চাচাত ভাইও, তাহার সহিত প্রেম-খ্রীতির সস্পর্ক রক্ণ কর ও তাহার অনুগ্ত কর। অতঃপর আমি তাহাই করিনাম।"

ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনানের তালাক অধ্যায় দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উভয় সূত্রেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) রহিয়াছেন। তিনি মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। কেছ বলেন, খাওনা বিনতে মালিক ইব্ন ছালাবা। খাওলাকে কেহ কেহ তাসগীর করিয়া খুয়াইলা করিয়াছেন। সুতরাং ইহ পরম্পর বিরোধী হয় নাই। ত প্রায় একই। আল্নাহৃই ভাল জানেন।

সূরাটির সার্বিক শানে নুযূন ইহই। সালমা ইবৃন সাখরের হাদীসটি ইহার শানে নুযূল নাহ; বরং অন্যতম বিষয়ববুু। তাহা হইলে যিহারের কাফ্যারা হইবে গোলাম आयाদ করা অথবা রোযা রাখা কিংবা গরীব খাওয়ানে। । যথা ঃ ইমাম আহমদ ..... जানামা ইব্ন সাখর আন্গারী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, তিনি বলেনঃ আমার সহবাস ক্শতত তুননামূলকডাবে অনেক বেশী ছিন। ফলে আমি রমমান মাসের দিনে কোনর্পপ গোলমাল সৃষ্টি হইতে বাঁচার উদ্দক্যে পৃর্ণ রমयান মাস স্তীর সাথে যিহার করিয়া নিলাম। এক রাতে সে যখন আমার খখদমত করিত্তেছিল তখন তাহার শরীরেরে একাংশ হইতে কাপড় খসিয়া পড়িল। তथन আর そৃর্য র্াখার উপায় কি? ফলে যাহা घটার তাহাই घটিল। সকালে উঠিয়া আমি আমার গোত্রের কাছে ইহা বলিলাম এবং তাহাদিগক্কে অনুরোধ করিলাম আমাকে লইয়া রাসূনুন্बाহ् (সা)-এর নিকট গিয়া ইহার প্রতিকার জানার জন্য। তাহারা অস্বীকার করিল। বলিল, তোমার সাথে এই ব্যাপার নিয়া গেনে হয়ত কোন ওহী নাযিল ইইবে কিংবা রাসূনুল্নাহ্ (সা) কোন নির্দেশ দেবেন, याহা আমাদের জন্য বোঝা হইয়া দঁড়াইবে। তোমার ব্যাপার লইয়া ঢুমিই যাও এরং আমরা তোমার অপরাধ্ৰে ভাগী হইব না। তখন আমি বলিনাম, ঠিক আছে, আমি একাই যাইব।

লেমতে,আমি একাই গেলাম এবং রাসূল (সা)-এর কাছ్ সকন ঘটনা খুলিয়া বनिनाम। তিनि আমাকে প্রশশ করিলেন, তুমি कি সত্যি এইর্পপ করিয়াছ? आমি বলিলাম, হঁঁ, আমি এইজ্রপ করিয়াছি। তিনি আবার একই প্রশ্ন করিলে আমি আগের মতই জবাব দিনাম। তিনি আবারো প্রশ্ন করায় আমি বলিলাম, হয়ূর আমি ঠিকই লে অপরাধ করিয়াছি। এখন আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক আমার বে শাস্তি হয় দিন। আাম তাহ বধর্য সহকারে বরণ করিব। তখন তিনি বनিনেেন, যাও, একটি জ্রীতদাস মুক্ত কর। आমি তथन আমার ঘাড়ে হাত রাথিয়া বলিनাম, এই ঘাড় ছাড়া তো অন্য কোন घাড়ের আমি সালিক নহি। आল্লাহ্র কসম! आমার কোন खীত্দাস নাই বে, আমি তাহাক্ক মুক্তি দিব। তিনি বলিলেন, তাহা ইইলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! রোযার সংষম নাই বলিয়াই তো এই দুর্ঘট্না घটাইয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি নির্ধারিত সদকা দাও। आiমি বनिनाম, आপनাক্কে যিনি নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার কসম, আমার কাছে সদকা দেবার মত কিছুই নাই, পরষ্ু আজ রাত্রি বেলায় আমরা সবাই উপবাস কাটাইব। তখন তিনি বলিলেন, ঠিক আছে. তুমি বনূ খুরাইকেরে সাদকা দাতাদের কাছ যাও। তাহাদিগক্ক বল, जাহাদের সাদকার মান ব্যেন তোমাকে দেয়। তাহা হইতে তুমি এক ওসাক খেজুর সাদকা দিয়া বাকীগ্তলো তোমার পরিবার্রের জন্য রাখ। আাম মহাখুশী হইয়া আমার গোত্রের কাছে ফিরিয়া আiিয়া বলিলাম, দেখ, তোমাদের নিকট তো आমি অসহবোগিতা ও ভৎ্লনা পাইলাম। অথচ হূবূর (সা)-এর নিকট আমি উদারতা

ও সহায়তা পাইয়াছি। হৃবূ (সা)-এর নির্দেশ, তোমাদের সাদকার মান আমাকে দিবে। সেমতে তাহারা আমাকে সাদকার মাল প্রদান করিল।

আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)-র বর্ণনা সংকিঞ্ঠ। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেন।

হাদীসটির বাशিক বর্ণনাই বলিয়া দেয় বে, ইহা আওস ইব্ন সামিত ও তাহার শ্তী খুয়াইলা বিনতে ছা‘্লাবার ঘট্নার পরেরে ব্যাপার।

খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন आব্dাস (রা) বলেনঃ উবাদা ইব্ন সামিতের ভাই আওস ইব্ন সামিত (রা) তাহার ক্তী খাওনা বিনতে ছা'লাবা ইব্ন মালিকের সহিত সর্বপ্রথম যিহার করেন। যিহার করার পর খাওলা এই আশংকায় পড়িয়া গেলেন বে, পাছে ইহাত তালাক হইয়া গিয়াছে কি-না। তাই রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহৃর রাসূন্ল! আমার স্বামী আওস আমার সহিত যিহার কর্রিয়াছে। ইহাতে यদি তালাক পড়িয়া যায় .তাহা হইনে আমরা দু'জনই ঞ্রংস হইয়া যাইব। দীর্ঘদিন যাবত তাহার সাথে ঘর সংসার করিিয়া আসিত্তেছি। মহিলাঢি অভিযোে করিতে করিতে কান্নয় ভাগ্গিয়া পড়ে। আর ইতিপৃর্বে যিহার সম্পকেকে কোন আয়াত নাयিল হয় নাই। তখन আল্লাহ् ত'আना病 नायिन করেন।

অতঃপর মহিলার স্বামীকে ডাকিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তুমি কি একটি গোলাম আযাদ কর্রিতে পার?" উত্তরে লে বলিল, না, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমার গোলাম আयাদ করিবার সামর্থ্য নাই। ফলে রাসূনুল্dাহ্ (সা) অর্থ সঞ্কয়ে করিয়া তাহার নামে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেন। जারপর সে স্ত্রীর সহিত রজजাত করে। ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

 পীঠঠর ন্যায়।' ইসলামী শরীয়াত্তর পরিভাষায় ং্রীকে মায়ের দেহের বে কোন অংপের সহিত তুনना করাকেই যিহার বলা হয়। জাহেনী যুপে যিহার করিলেই তালাক হইয়া यায় মনে করা হইত। কিজু এই উম্থতের সুবিধার জন্য আল্নাহ্ ত'অালা কাফ্ফারার বিধান দিয়াছেন। এখন আর যিহার করিনেই তানাক হইয়া যায় না। পৃর্বসূরীরেরের অনেকেই এইমত পোষণ কর্রিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেনী যুপে কেহ তাহার শ্তীকে 'তুমি আমার জন্য আমার মাল্যের পীঠेর ন্যায়’ এই কথা বলিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইত। ইসলামে সর্বপ্রথম যিহার করেন হযরত আওস ইব্ন সামিত (রা)। ঢাঁহার ত্তী ছিল তাহার চাচাতো বোন খাওনা

বিনতে ছালাবা (রা)। যিহার কর্রিয়া তাঁহারা স্বামী-শ্রী দুজনেই অস্থির হইয়া পড়েন এবং উভয়ই তালাক ইইয়া গিয়াছহ বলিয়া আশংকা করিতে লাগিলেন। তখন স্বামী আওসের পরামর্শে ন্তী খাওলা রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর দরবার্ আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) মাথা আঁচড়াইতেছেন। ঘটনা ऊনিয়া রাসূনুন্লাহ্ (সা) বनिলেন ঃ "খাওলা! তোমার এই ব্যাপারে আল্লাহ্ এখনো কোন বিধান নাযিল করেন নাই।" ইত্যবসরে আল্লাহ্ ত'অালা ওহী নাযিল করিলেন। ওযী পাইয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) বनिলেনঃ "ひাওনা! সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এই বनিয়া তিনি সূরা মুজাদালার ৫রু হইতে مـنْ আমরা গোলাম পাইব কোথায়? আল্লাহ্র শপথ! আমি ছাড়া আর কোন গোলামই তো

 খাওন্লা বলিন, অবিরাম যাট দিন রোযা রাখা তো দৃর্রের কথা, দৈনিক তিনবার না খাইলে তো আমার স্বামীর বাচচাই মুশকিল! তাহার পর রাসূনুন্নাহ্ (সা)
 কথ্থা বনেন। । খাওনা ব‘निল, হ্যূর! নিজেরাই ঠিকমত খাইতে পাই না আবার মিসকীনকে খাওয়াবো কোথা হইতে? অগত্যা রাসুলুল্নাহ (সা) ত্রিশ সা’ খাদ্য সপ্প্রহ করিয়া মহিলার হাতে দিয়া বনিলেন, "यাও, তোমার স্বামীকে বল, এইওলি যাট জন মিসকীনকে খাওয়াইয়া যিহার প্রত্যাহার কর্রিয়া ব্যেন তোমার সহিত মিলিত হয়।" আবুল আলিয়া (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইবุন আবূ হাতিম (র) .... আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল आলিয়া (র) বলেন, খাওলা বিনতে দুলায়জ নামক এক মহিলা জনৈক आনসারীী त্তী ছিল। লোকটি ছিল নিতান্ত দর্দি, খিটখিটে মেজাজ ও ক্ষীণ দৃষ্মিশক্তি সম্পন্ন। কোন একটি ব্যাপার্রে একদিন দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে স্বামী বলিল বে, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়। উল্লেখ্য বে, জাহেনী যুপে এইভাবে श्रोকে তাनাক দেওয়ার নিয়ম ছিন। স্বামীর এই কথা ఆনিয়াই খাওনা (রা) রাসৃনूল্নাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখথ হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘর্রে जবস্शান করিত্তেছিলেন আর আয়িশা (রা) তাহার মাথা ধুইয়া দিত্তেছেলেন। রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া খাওলা বলিল, হে আল্লাহৃর রাসৃন! আমার স্বামী একজন নিঃস্ব, জীণ দৃষ্টিশক্তি সস্পন্ন বদমেজাজ্রে লোক। কোন একটি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঝাগড়া হয়। ফলে রাগ কর্রিয়া সে বলে বে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।" অবশ্য ইহাত্ তাহার তালাক দেওয়ার খেয়াল ছিন না। এখন কি করি? Жनिয়া রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "আমার জনা মতে তো ইহাতে তুমি

তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছ।" এই অপ্রত্যাশিত জবাব ऊনিয়া মহিলাটি বলিল যে, আমার এবং আমার স্বামীর এই বিপদের জন্য আমি আল্ধাহ্র নিকটই অভিযোগ করিতেছি। আায়িশা (রা) এতক্ষণ যাবত রাসূনুন্নাহ্ (সা) মাথার এক পাশ্ব্ব ধুইতেছিলেন। এইবার তিনি ঘুরিয়া অপর পার্শ্ব ধুইতে লাগিলেেন। খাওনা বলেন, आমিও घুরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসিয়া পুনরায় আমার ঘটনাটি খুলিয়া বলিলাম। তখন রাসুলুল্নাহ্ (সা) আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেনঃ "কি বলিব, आমি যতটুকু জানি, তুমি তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছ।" ๗নিয়া এইবারও মহিলাটি বলিল, আমাদের এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্রই নিকট অভিয্যো করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা) রাসূনূন্নাহ্ (সা)-এর চেছারার বর্ণ পরিবর্তন ইইতে দেথিয়া থাভলাকে বলিলেন, সরিয়া বস, সরিয়া বস। মহিনাটি সরিয়া বসিলে খানিকক্ষণ পর রাসালূন্মাহ্ (সা)-এর উপর ওহী নাযিিল হইতে ওরু করে। ఆহী অবতরণ শেষ হইনে রাসূনুল্ধাহ् (সা) বनিলেন ঃ আয়িশা! মহিলাটি কোথায়? আয়িশা (রা)-এর ডাকে মহিলাটি কাছে আসিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেনঃ "যাও, তোমার

 সহিত মিলন্নে পূবে একটি গোলাম আর্যাদ করিতে পার?" উত্তরে সে বলিল, 'না'। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "অনবরত দুই মাস রোयা রাখিতে পার?" লোকটি বলিল, হহবূর! আপনাকে বে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! দৈনিক দুই তিনবার না খাইলে আমার চোখ থাকিবে না। রাসূলুন্बাহ (সা) বল্লিলেন, "আচ্ছা ঢুমি বাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে পার?" লোকটি বলিল, হু্যুর! পারি যদি আপনি সহযোগিতা করেন। তখন রাসূনুন্নাহ্ (সা) তাহাকে সহবোগিত়া করিয়া বলিলেন, "यাও, মাট জন মিসকীনকে খাওয়াও গে।" এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ জাহেনী যুগেগ এ ধরনের তালাককে যিহারে পরিণত করেন।

সাঈদ ইবৃন জুবায়木 (র) বলেন, জাহিন্নী যুপে ঈলা ও যিহার দ্বারা ঢালাক হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ তা"আলা ঈলার জন্য চার মালের মেয়াদ দান করেন আর যিহার্রে জন্য কাফ্ফারার বিধান দেন।
 ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হইয়াঢে। ফালে কাষিররা এই আয়াতের "বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্ু জমহৃর ইহার উত্তরে বলেন, না, কাফিররাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাধিক্কের ভিত্তিতে কেবল ঈমানদারদেরকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।
 যিহার হয় না। তাহারা ‘ই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
ইবনে কাছীর ১০ম: খ-ভ—৯

 জন্মদান করে সেই প্রকৃত মা। তাই আল্পাহ্ ত'অালা বলেন :
 ఆ ভिত্তিহীন।"
 অসাবধানতাবশত যাহা বলিয়া ফেন্ন, আল্ধাহ্ ত'আঅানা তাহা क্ষমা কর্যিয়া দিবেন। বেমন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন अনিতে পাইলেন বে, এক ব্যক্তি তাহার স্রীকে "হে আমার বোন" বলিয়া ডাকিতেছে। ఆনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "একি তোমার বোন?" এই কथা বলিয়া রাসূন্ল্নাহ্ (সা) এইতাে ডাকা অপছन্দ করিয়াছেন কিন্ুু তাহাত ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে বলেন নাই। কারণ ষ্তীরকে হারাম করার উদ্দেশ্যে বোন বলিয়া সন্বোষন করে নাই। কিন্ডু यদি হারাম হওয়ার উর্দেশ্যে বলিত ঢো হারাম হইয়া যাইত। কারণ বিও্ধ মতে মাহরাম হিসাবে মা, বোন, ফুফী, খালা ইত্যাদি সবই সমান।
 ন্ত্রীগণণে সহিত বিহার করে এবংং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্তাহার করে।"

এই আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমামগণণর মত পার্থক্য রহিয়াছে। কতিপঢ্যের মত ইইন, একবার যিহার করিয়া যিহারের বাক্য পুনরায় আবৃত্তি করে। ইবৃন হাयম (র) এমন মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। দাউদ (র)-এর মতও ইহাই। আবূ উমর ইবৃন আদ্মুর রব (র), বুকায়র ইব্ন আশাজ্জ (র) হইতে এবং ফাররা ও মুতাকাল্নিমীনদের একদন লোক এই মতটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতটি ভ্রান্ত।

ইমাম শাফ্যেী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, যিহার করার পরও এতফ্টু সময় পরিমাণ শ্ত্রী নিজের কাছে রাথিয়া দেওয়া বেই সময়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সুযোগ পাওয়া সজ্ট্ঞে তানাক না দেওয়া।

আহমদ ইব্ন হাম্বন (র) বলেনঃ সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা সহবাস করার দৃঢ় সংকল্প করা। কিষ্ুু কাফ্ফ্যরা না দিয়া সহবাস করা হানাল হইবে না।

ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত বে, তিনি বলেন, श্তীরকে পুনরায় রাখিয়া দেওয়ার সংকল্প করা। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ইহার অর্থ সহবায় করা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইন যিহার করা হারাম হইবার এবং জাহেনীয়াতের প্রথা বিলুঞ্ত হইবার পর পুনরায় যিशার করা। সুতরাং কেহ তাহার শ্রীর সহিত যিহার করিলে त্তী তাহার জন্য, হারাম হইয়া যাইবে। কাফ্ফারা দেওয়া ব্যতীত আর সে হানাল হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনেক শাগরিদ এবং লায়ছ ইব্ন সাদ-এরও এই মত।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যিহার দ্বারা শ্ত্রীর সহিত বে সহবাস করাকে নিজেদের উপর হারাম করা হইয়াছে পুনরায় সেই সহবাস করার ইচ্ম করা।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ষ্ত্রীর ভ্যেনাংগ ব্যবহার করা। তাঁহার মতে কাফ্ফারা দেওয়ার পূর্বে সभম ছাড়া অন্যভবে স্পপ্শ করায় কোন দোষ নাই।

जनী ইবৃন আবূ তাनহा (র)
 মুকাতিন ইবৃন হায়য়ান (র)-এর মতও ইহাই।

যুহরী (র) বলেন ঃ যিহার করার পর কাফ্ফারা না দেওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকে চूমু খাওয়া বা শ্পর্শ করা জায়েय হইবে না।

ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ইকরিমার হাদীস থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্øাহৃর রাসূল! আমি আমার ষ্তীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্ফারা ना দিয়াই তাহার সহিত সহবাস করিয়া ফেনিয়াছি। ऊনিয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুক, তুমি এমন করিলে কেন?" উऊ্তরে লে বলিল, চাঁদের আলোতে তাহার পায়ের অনংকার দেখিয়া সংখম হারাইয়া ফেনি। রাসূন্মাল্রাহ (সা) বলিলেন : "আল্লাহ্র নির্দ্রেশ বাস্তববায়ন না কর্যিয়া (কাফ্ফারা না দিয়া) আর তাহার কাছেও যাইবে না।"

[^5]आবূ বকর বায়याর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্াহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্ফ্যারা না দিয়াই সহবাস করিয়া ফেनিয়াছি। অनিয়া রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বনিনেন ঃ "কেন আল্লাহ্ কি সহবাসের পূর্বেই কাফ্ফারা দিতে বলেন নাই?" লোকটি বলিন, হযূন! হঠাৎ তাহার রুপ দেখিয়া আমি সং্যম হারাইয়া ফেনিয়াছিনাম। রাসূন্ন্রাহ্ (সা) বলিলেন : "কাফ্ফারা না দিয়া जার অমন করিও না।"

بـ इইল।"
 খবর রাזখে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তাআালা বলেন :


অর্থাৎ "ব্য ব্যক্তি দাস মুক্ত করিতে পারিরেবে না সে সহবাস করার পূর্বে অনবরত দুই মাস রোযা রাখিবে আর যদি তাহার সষ্বব না হয় তবে যাট জন মিসকীনকে আহার দিবে।"

উল্লেখ্য বে, যিহারের কাফ্ফারা প্রদানের ধারাবাহিকতা এইর্পপই হইবে বে, প্রথমে দাসমুক্ত করার চেট্টা করিবে। সষ্টব না হইলে তারপর অনবরত যাটটি রোयা রাখিবে। আর যদি তাহাও সষ্ব না হয় তবে অগত্যা মাটজন মিসকীনকে আহার দিবে। বিডিন্ন হাদীসেও এই নিয়ম পালন করারই নির্দ্রেশ দেওয়া হইয়াছে।
 তোমরা আল্লাহ্ ও ঢ़ाহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন।"
 অমান্য করিও না এবংং তাহার অবমানना করিও না।"

## 

 আনে না এবং আল্লাহ্ন বিধান মতে জীবন পরিচাননা করে না, তাহারা আসন্ন বিপদ ইইতে মুক্তি পাওয়ার কোন আশা নাই বরং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহারা যত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিরে।
#  



৫. যাহারা আল্লাহু ও ঢাঁহার রাসূলের বির্তদ্ধাচ্রণ কর্রে, ঢাহাদিগকে অপদষ্ু করা হইবে বেমন অপদন্ত করা হইয়াছে তাহাদিগের পৃর্ববর্তীদিগকে। অামি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ কর্রিয়াছি, কাফিন্রদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মত্যূ শাচ্তি।
৬. সেইদিন ব্যেিন উহাদিতির সকলকে একত্রে পুনরুথ্তিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহার্রা কর্রিত আল্লাহ উহার হিসাব রাথিয়াছেন আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্ঠা।
 আল্লাহ তাহা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চছুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না, এবং পাচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পর্রামর্শ হয় না याহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক জার বেশী হউক, উহারা বেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্হ উহাদিগের সংণে আছান। উহারা যাহা করে, তিনি কিয়ামতের্ন দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। জাল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক जবগত।

ঢাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'আানা বলিতেছেন বে, যাহারা আাল্লাহ্ এবং তাহার রাসৃলেন বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্র বিধানের সহিত বিদ্রোহ করে ঢাহাদিগ্কে অপদন্ঠ ও লাঙ্ছিত করা হইবে, ব্যেন তাহাদিগের সমমনা ও স্বগোত্রীয়দ্ররকে করা হইয়াছিন।
 কাফির ব্যতীত কেউ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না।"
' পরিণামে আমি কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ ও লাঞ্ঞ্নাদায়ক শাস্তি প্রদান করিব।"

অতঃপর আল্লাহ্ তাআআলা বলেন ঃ
促 সকলকে একত্রিতভাবে উপস্থিত করিবেন সেইদিন তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন। সেইদিন পূর্বাপর সকল মানুষকে আল্লাহ্ তা‘আলা একটি চত্বরে সমবেত করিবেন।

 দ্রষ্টা। কোন কিছুই তাঁহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

 اَيْنَ مَا كَانُوْا
অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলা সবকিছ্ সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সকলের সব কথা শুনেন এবং কে কখন. কোথায় থাকে সবই দেখেন। তিনজন লোক একত্রে বসিয়া গোপনে কথা বলিলে পাঁচজন লোক একত্রে গোপন আলাপ করিলে তিনি চতুর্থ বা ষষ্ঠজন হিসাবে তথায় উপস্থিত থাকেন ও সব কথা ওুনেন। মোটকথা সর্বাবস্থায়ই তিনি সকলের সহিত উপস্থিত আছেন। তদুপরি নির্ধারিত ফেরেশ্তারাও সবকিছু লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট রিপেোর্ট করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 "মানুষ কি জানে না? আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগের গোপন কথা ও.গোপন পরামর্শ সস্পর্কে অবগত আছেন আর আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।"

## অন্য আয়াতে বলেন :



অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে বে, আমি তাহাদিগের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, সবই তনি। তদুপরি আমার ফেরেশ্তারা সব লিপিবদ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত বে, এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ মানুষের সহিত থাকার অর্থ আল্লাহ্র সত্তা বা যাত মানুষের সংগে থাকা নয় বরং তাঁহার মানুষ্রে সংগে থাকার কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সবকিছুই তাঁহার ইলমের আওতাভুক্ত। তিনি সব কিছুই জানেন ও শ্ডনেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
"তাহাদিগের কৃতর্কর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। নিশচয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি তরুও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা আবার শেষও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা। ইহাতেও এই কথা বুঝা যায় যে, মাঝখানে আল্লাহ্র মানুষের সংগে থাকার যে কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ইলমীভাবে সংগগ থাকা, সত্তাগতভাবে নয়।
(1)


 (9)


(1.)

৮. पूমি কি তাহাদিগকে নক্ষ্য কর না, यাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিচে নিষেধ করা হইয়াছিন। অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমানংঘন ও রাসূনের বির্তদ্ধাচ্রণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট आসে তখন উহারা তোমাক্ এমন कथা ঘারা অভিবাদন করে যদ্बারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই। উহারা মনে মনে বনে, ‘অামরা যাহা বনি তাহার জন্য আ/্লাহ আমাদিগকে শাষ্তি দেন না কেন?’ জাহান্নামই উহাদিগের উপযুক্ত শাষ্তি, ব্বোয় উহারা প্রবেশ কর্রিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আাবাস!
৯. হে মু’মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমানংঘন ও রাসূলের বির্রুদ্ধাচরণ সশ্পর্কে না হয়। কন্যাণকর কাজ ও ঢাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আাল্লাহকে যাঁহার নিকট সমবেত হইবে তোমরা।
১০. শয়তানের প্ররোচণায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু’মিনদিপকে দুঃখ দেওয়ার জन্য; ঢবে আল্লাহর ইচ্ম ব্যতীত শয়তান তাহাদিপেন্ন সামান্যত্ম কতিসাধনেও সক্ষ্ম নহে। মুমিনদিগের কর্ত্য্য আাল্লাহর উপর নির্ডর করা।

তাফসীর ः ইবุন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্লাহ্ ত'অালা একবার ইয়াহুদদররকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। آَمْ ...... এই আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

মুকাতিন ইব্ন হায়য়ান (র) বনেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইয়াহ্দদের মাঝ্েে শান্তি চুক্তি ছিন। কিনু মুসনমানদেরকে দেখিলে ইয়াহ্দরা বসিয়া এমনতাবে কানাকানি করিয়া আলাপ করিত याহাতে মুসনমানদের মনে আাে বে, তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য কিংবা অন্য কেোন কতি করিবার জন্য তাহারা পরামর্শ করিতেছে। এই আশংক্কায় মুসনমানরা ইয়াহুদদের এলাকা দিয়ে চলাফের্রা বঞ্ধ করিয়া দেয়। ফলে আল্লাহ্ ত'জালা ইয়াহুদদিগকে এইভবে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেষ করিয়া দেন। कিন্ু তাহারা আল্লাহ্র নিষেবাজ্ঞা উপেক্কা করিয়া তাহাদিগের অপতৎপরতা চালাইয়া
 করেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বনেন ঃ आমরা পালাক্রন্মে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে রাত যাপন করিতাম এবং প্রর্যোজনীয় কাজকর্ম করিয়া দিতাম। এক রাতে আগগ্ভুকদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া যায়। ফुলে আমরা খঙ খও্ড দলে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে রাসূনুল্बाহ (সা) আসিয়া বলিলেন : "তোমরা কিলের আলাপ করিতেছ? আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে এইভাবে আাাপ করিতে নিষ্েধ করেন নাই?"

আমরা বলিলাম, আল্লাহ্র নিকট আমরা তওবা করি হে আল্লাহ্র রাসৃল! আমরা দাজ্জান সম্পর্কে আनাপ করিতেছিলাম। রাসূনুল্ধाহ् (সা) বनिনেেন : "৫ন, তোমাদিগকক आামি এমন একটি কথা বनিয়া দিব, যাহা দাজ্ঞান অপেক্মাও ভয়ককর?" আমরা বলিলাম, বলুন হে আল্মাহ্র রাসূন! রাসূলূন্মাহ্ (সা) বলিলেনন, "তাহা হইল, গোপন শিরক। তथা কাউকে দেখালোর জন্য কোন কাজ করা (অর্থাৎ রিয়া)।"
 পাপাচার. অন্ন্যের ব্যাপারে স্সীমানংখন ড র্সাসূল (সা)-এর বির্রুদ্ধাচরণণে জন্য গোপােন শনলা-পরার্गশ করে।"
 आলে তथন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্ধারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই।"

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ..... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। র্জায়শা (রা)

, رُّ

 نْ
 उ'जना ........

অन্য এক বর্ণনায় আছে বে, ইয়াহৃদীদ̆র সালামের উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন
 কারণ উহাদিগের ক্ষেত্রে আমাদিগের বদ দোয়া কবূল করা হহ়, কিষ্মু আমাদিগের ব্যাপার্র উशদদিণের বদ দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়।"

ইব্ন জারীর (র) ..... আनाস ইব̣ন মাनिক (রা) इইতে বর্ণন। করিয়াছছন जানাস (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবীদের মজলিলে বসিয়াছিলেন;
 প্রদান করে। লেথিয়া রাসূল (সা) বनিনেনঃ ভোমরা কি জান ভে, লোকটি fo বলিन"? "তাহারা বলিল, কেন সে সালাম করিয়াছে। রাস্নুন্নাহ্ (সা) বলি!েনন, ন।, সে বালিয়াতে سام
 করিল, "সত্য কथा বল তুমি কি سام عليكم বল नाই?" অগত্যা লোকটি স্বীকার


করিয়া বলিল যে, হ্যা, আমি তাই বলিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন : "যখন কোন কিতাবী তোমাদিগ়কে সালাম করিবে তো তোমরা علی বলিয়া উত্তর দিবে। অর্থাৎ "তোমার জন্যও তাহাই হউক যাহা তুমি বলিয়াছ।"

 তহা হইলে আল্ণাহ্ ত'আলা আমাদিগের এইসব কথার কারণণ কেন আমাদিগকে xাস্তি দেন না! অাল্লাহ্ তো গোপন প্রকাশ্য সবই জানেন।

ইহার উত্তরে অল্লাহু তা‘আলা বলেন :
 উহাদিগ্গের উপযুত্ত শাস্তি। সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে। কত নিকৃষ্ট সেই শাষ্ঠি।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ঊমর (রা) হইত বর্ণনা করেন শে, ইয়াহৃদরা রাসূন (সা)-কে سا س বলিয়া অভিবাদন কর্রিয়া মােন মনে বলিত, आমাদিগের এই সব



আলোচ আয়াতের ব্যাখ্যায় আওব্ৰী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন
 ত'অাनা এই जায়াত নাযিল করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ ত‘অালা তাহার উয়ানদার বান্দাদ্ররকে সাবধান করিয়া বলেন :
 তোমরা মথন গোপনেন পরামর্শ কর সে পরামর্শ বেন ইয়াহ্দ, নাসারা এবং মুনাফিক্দদর ন্যায় পাপাচার, সীমানংঘन ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পক্কে না হয়। বরং কন্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্মের পরামর্শ করিও।"
 তোমরা যাঁহার নিকট যাইবে। ফলে তিনি তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাও সস্পর্ক্ অবহিত করিবেন ও উহার যথাযথ প্রতিদান দিবেন।"

ইমাম आহমদ (র) .... সাফ্য়ান ইব্ন মूহরিय (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাফওয়ান (রা) বলেনঃ आমি একদিন হযরত উমর (রা)-এর হাত ধরিয়া দ̆ঁড়াইয়াছ্রিনাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল বে, কিয়ামতের দিল বান্দার সহিত आল্মাহ্র কানে কান্ কथা বলা সশ্পর্কে আপনি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর মুথে iি అनिয়াহছন? উত্তরে উমর (রা) বলিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিরে धनिंয়াছি বে, অল্লাহ্ ত'আলা ঈমানদার বান্দাকে নিজের একেবারে কাছে ডাকিয়া

আনিয়া নিজের হাত তাহার উপর রাখিবেন এবং অন্যান্য লোকদের হইঢে তাহাকে আড়াল করিয়া তাহার এক একটি করিয়া গুনাহের স্বীকৃতি নিবেন। এবং জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে আছে? অমুক গুনাহের কধ্ধা কি তোমার স্মরণ হয়? বান্দা তাহার প্রতিটি গুনাহের কথা স্বীকার করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা বলিবেন ঃ যাও, দুনিয়াতে তোমার এই ঞ্নোহ আমি জনসমাজ হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহার পর আল্মাহ্ ত‘আলা তাহার হাত্ত তাহার নেক কর্ম্র আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে সাক্ষীরা কাফির ও মুনাফিকদের অন্যান্য অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন যে, ইহারাই আল্লাহ়র উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। সাবধান! জালিমদের উপর আাল্লাহ্র অভিশাপ! ইমম বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্মাহ্ তা'আলা বলেন :


অর্থাৎ খোদাদ্রোইীদের যে সব গোপন পরামর্শে ঈমানদারদের মনে কষ্ট হয় ® সন্দেহ সৃষ্টি হয় উহারা উহা শয়তানের প্ররোচণায়ই করিয়া থাক। তবে আল্লাহৃর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধন করিতেও সক্ষম নহে। কেহ এমন কোন প্ররোচণা সম্পর্কে টের পাইলে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁহারই উপর নির্ডর করা উচিত।

হাদীসেও ঈমানদারদের মনে কষ আসিতে পারে এমন গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... আদ্দুল্মাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্মাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হইরে।"

আব্দুর রায়্যাক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন : ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ् (সা) বলিয়াছেন : "তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া তাহার অনুমতি ব্যতীত দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়।"

## 

## 



3>. হে মু’মিনগণ! যখন ঢোমাদিগকে বলা হয়, ‘মজনিসে স্থান থ্রশ্ত করিয়া দাও', তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, जাল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য স্থান প্রশ্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, ‘উঠিয়া যাও’ তোমরা উঠিয়া যাইও। बেমাদ্চিগের মধ্যে याহারা উমান অানিয়াছে এবং যাহাদিগকক জ্ঞান দান কর্যা হহয়াহে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্यাদায় উন্নত করিবেন। ঢোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সপ্পর্কে সবিলেষ অবহিত।

তাফসীর : আল্মাহ্ ত‘আলা ঢাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে ভদ্রতা শিষ্ণ দিবার

 তোর্মাদিগকে বনা হয় বে, মজনিসে স্থান প্রশশ্ত কর্রিয়া দা৫, তখন তোমরা স্থান কর্রিয়া দিও ; অাল্লাহ্ তোমদিণগর জন্য স্থান প্রশশ্ত কর্রিয়া দিবেন।"
 প্রশশু করিয়া দেওয়ার প্রতিদানে আল্লাহ্ তাহার জন্য স্शান করিয়া দিবেন। ভেনন এক
 घসজিদ निর্মাণ কর্রतে আল্পাহ् তহার জন্য জান্নাত্ একটি घর নির্মাণ করিয়া দিcেন।"
 অ'অলা দুনিয়াতত এব? আখিরাত্ত তাহার সমস্যা দূর করিয়া দেন। অার বাদ্দা যতক্ষণা প্র্শন্ত স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য কর্রিতে থাকক ততক্ষণ পর্যন্ত অল্লাহও তাহার সাহাय্য করিতে থাক্কে।" এই ধরননের আরো বহ হাদীস রহিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই आয়াতটি যিক্র তथা দীनি आালাচন্ার মজनিলের ব্যাপার্র অবতীর্ণ ইইয়াছে।

মুকাতিন ইবৃন হয়য়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি (কোন এক) জুযুঅার দিন नाযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন সুফ্ফ্যায় অবস্গান করিড্তছিলেন। জায়গা ছিল




 দুহাজিরদদর কতিপচ্যের নাম উল্নেখ করিয়া উঠিয়া আায়া খালি করিবার নির্দেশ দেন।



 নইয়া आা্রহের সরিত রা|ৃূলের কাছ্ উপবেশন করে আর ইনি তার্হাদিগকে উঠঠইয়া

দিয়া পরে আগত লোকদেরকে বসায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতলেন, "আল্লাহ্ তাহার প্রতি 'রহম করুন, যে তাহার ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্তু করিয়া দেয় "" এই কशা ऊনিয়া তাহারা সকলেই উঠিয়া জায়গা করিয়া দিতে করু করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্ন আবূ হাত্ম (র) এই হাদীর্সটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবদুল্নাছ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন i ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : একজন্যক বসা ইইতে উঠাইয়া অনা কেউ সেখানে বসিতে পারে না। তবে নবাগত ব্যাক্তির জন্য তোমরা জায়গা প্রশস্ত করিয়া বসার সুয়াগ করিয়া দাও।"

ইমাম শাফেয়ী (র) ..... আব্দুল্মাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : অব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ যেন জুমু'অর দিন অপর ভাইকে: উঠাইয়া তথায় বসিবার চেষ্টা না করে। তবে এতটুকু বলিতে পারে যে, ভাই একটু জায়গা দিন।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কারন। আবূ হরায়রা (রা) বলেন্, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "এক বנক্তি आরেক ব্যক্তিকে তাহার বসার় জ্রায়গা হইতত উঠাইয়া সে তথায় বসিতত পারে না। তবে তোমরা অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশন্ত করিয়া দাও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য জায়গা প্রশ্ত করিয়i দিবেন।" ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ছেন।

কোন আগন্ত্রুক ব্যক্তির জন্য দণ্জায়মান হওয়া জায়েয আছে কিনা এই ব্যাপারে ফকীহদের নানা মত পাওয়া যায়। কাহারো মতে জায়েয আছে। তোমরা তোমাদের ন্নতার জন্য দাঁড়াও। রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস দ্বারা তাহারা দলীল পেশ করেন। কাহারো মতে, সফর হৃইতে কেহ আগমন করিলে বা হাকিমের জন্য তাহার হুকুমতের স্থলে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েय। সা‘দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ঘটনাই ইহার দলীল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনূ কুরায়যার বিচারক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দগায়মান হও।’ একজন বিচারক ইিসাবেই তাহাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল! তবে যে কোন ব্যক্তিত্তের জন্য দগ্ডয়মান হওয়াকে নিয়ম বানাইয়া লওয়া আজমীদের রীতি। (ইসলাম ইহা পছন্দ করে ना 1)

সুনান গ্ৰন্ত্রে আছে যে, সাহাবাগণের নিকট রাসূলূল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিত্ণ আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্মাহ্ (সা)-জর আগমনে তাঁহারা দণায়মান হইতেন না। কারণ তাহাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) ইহা পছন্দ করেন না !

অন্য হাদীসে আছে যে,রাসূলুল্মাহ্ (সা) মজলিসে আসিয়া বেখানে জায়গা পাইতেন जেখানেই বসিয়া পড়িতেন। কিন্তু বসার পর সেই জায়গায়ই মজলিসের প্রাণকেন্দ্রে

পরিণত হইয়া যাইত। সাহাবাপণ ঘুরিয়া আসিয়া যার যার স্তুর অনুযায়ী রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকক বসিয়া পড়িত্নে। ব্যেন হযরত আবূ বকর (রা) রাসৃনুল্নাহ্ (সা)-এর ডানে, হयরত উমর (রা) বামে আর সম্মুঞ্থ সাধারণত হयরত উসমান ও আলী (রা) বস়িতেন। কারণ শেষের দুই জন রাসূল (সা)-এর নির্দেশে ওইী লিপিবদ্ধ করিড়ন। ভেমন -

ইমাম মুসনিম (র) ..... অবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিতেে ঃ "তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সবচেত্যে বেশী বিচক্কণ ও জ্ঞনী তাহারা আমার সবচেয়ে কাঢে বসিবে। তাহার পর এইভাবে পর্यায়ক্রন্ম বসিবে।" এই নিয়ম পালন করার উఁ্দেশ্য হলো যখন বেশী জ্ঞনীরা কাছে বসিয়া রাসূনूন্নাহ্ (সা)-এর বাণী ভালোভাবে হুদয়ঞ্ম করিতে भারে। এই হিসাবে পৃর্ব্বের ঘট্নায় একদন লোককে সরাইয়া অন্যদেরকে বসানোর কারণ হয়তো বদরী সাহাবীদের তুননায় তাহাদের মর্যাদা কম হওয়া বা এইজন্য ব্, তাঁহারা কাছে বসিয়া ভালোতাবে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। বেমন, পূর্বের দলটি অর্জন করিয়াছিন। অথবা অন্যদেরকক এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য বে, মর্যাদাশীল লোকদেরকেই সামনে জায়পা দিতে হয়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ মাসউ়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাব্যে ऊরু হইবার পৃর্বে আমাদের কঁধে হাত দিয়া বनिতেন, সোজা হইয়া দাড়াও। এলোমেলো হইয়া দাঁ়াইও না, অন্যथায় তোমাদের অন্তরও এলোমেলো হইয়া যাইবে। বিচক্ষণ ও জ্ঞানীরা বেন আমার সবচেয়ে কাছে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্যরা পর্यায়ক্রুম্ম দাঁড়ায়।" এই হাদীস বর্ণনা করিয়া আবূ মাসউদ (রা) বলেন, এতদসন্ল্রেও আজ তোমাদের মধ্যেই বেশী এখততনাফ দেখা যায়। নামাযের সময়েই যখন রাসূনুল্নাহ্ (সা) জ্ঞানীদেরকে নিজের কাছে দাঁড়াইবার নির্দেশ দিয়াছ্ন, তাহলে নামাব্যে বাহিরের কথা তো বনাই বাহৃ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আব্দুন্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। আব্দুল্নাহ্ ইবৃন উমর (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা নামাযের কাতার সোজা করিয়া াঁাঁধ কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াও। খালি জায়গা ব্ধ করিয়া দাঁড়াও। কাতার অপর ভাইয়ের পাশে নরম হইয়া দাড়়ও এবং শয়তানের জন্য কোন ফঁক রাখিও না এবং বে ব্যক্তি কাতারের সহিত মিলিয়া দাঁ়়ইইবে, আ/্লাহ্ ত'আলা তাহাকে মিলাইয়া দিবেন আর বে কাতার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে আল্লাহ্ তা:আালা তাহাকে বিচ্ছ্ম্ম করিয়া দিবেন।"

সरীश হাদীলে আছে यে, একদিন রাসূনুন্নাহ্ (সা) এক স্থানে বসিয়াছিনেন। ইত্যসরে তিন ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাহাদদর একজন মজনিসের মাঝে জায়ুা পাইয়া বসিয়া পড়ে, সিতীয়জন সকলের পিছন্ন বসিয়া পড়ে আর অপরজন ফিরিয়া

যায়। দেখিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিলেন, "এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিিব কি? শোন, প্রথম ব্যক্তি আল্মাহ্র নিকট আশ্রয় নিয়াছে ফলে আল্লাহ্ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছ্নন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সামনে অপ্রসর হইতে লজ্জা করে, ফলে আল্লাহ্ও তাহার ব্যাপারে লজ্জা করেন আর তৃতীয় ব্যক্তি বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ্ও তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুই ব্যক্তির মাঝে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত বসিয়া দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা কাহারো জন্য বৈধ নহে।" ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র)সহ আরো অনেক হইতে বর্ণিত আছে ভে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াতকে জিহাদের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ জিহাদের মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিতে বলা হইইলে তোমরা জায়গা করিয়া দাও আর যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া ইইলে তোমরা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাও।

কাতাদা (র) বলেন কোন ভালো কাজের প্রতি আহবান করা হইলে সংগে সংগে সেই ডাকে সাড়া দাও।

มুকাতিল (র) বনেন, যখন তোমাদিগকে নামাযের জন্য ডাকা হয় তো সংগে সংগে নামাযের জন্য উঠিয়া যাও।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ সাহাবাই কিরাম (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর ঘরে আসিলে ফিরিয়া যাইবার সময় সকনেই রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে সকলের পরে উঠিতে চাইতেন। কিন্তু ইহাতে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর অসুবিধা ইইত। ফলে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়ার সংগে সংগে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। यেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :
 হয়, তাহা হইলে ত্তোমরা ফিরিয়া যার্ও। "অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :
 ভাইয়ের জায়গা করিয়া দিতে বলিলে জায়গা করিয়া দেওয়া কিংবা উঠিয়া যাইবার নির্দেশ দিলে উঠিয়া যাওয়া অপমানজনক মনে কর্রিও না। বরং এইর্রপ কর্ররিলে আল্লাহ্ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমনদারদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেন । কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে নত হয়, আল্লাহ্ তাআলা তাহার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর কে মর্যাদার অধিকারী এবং কে অধিকারী নয়, আল্লাহ্ তাআলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ তুফায়ল আমির ইবন ওয়াছিলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ তুফায়ল (রা) বলেন, নাফি‘ ইব্ন আব্দুল হারিছের সহিত উসফান নামক স্থানে উমর (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি তখন উমর (রাi) কর্তৃক নিয়োজ্রিত মক্কার গভর্ণর ছিলেন। দেখিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মক্কায় তোমার পরিবর্তে কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ? উ-ত্তরে তিনি বলিলেন, ইব্ন আব্যাকে। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, ইব্ন আবযাকে খলীফা বানাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ, সে जো আমদের আযদকৃত গোলাম! নাফি‘ বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাকেই রাখিয়া আসিয়াছি। কারণ সে কুরআনে অভিজ্ঞ, আল্নাহ্র আইন সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ওয়াজ করায় পারদর্শী। উমর (রা) বলিলেন ঃ আসলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) ঠিকই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা কোন জাতিককক উন্নত করেন আবার কাউকে করেন অপদস্ত।

## 年

১২. হে মু’মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপিপূপি কথা বলিতে চাহ্হিলে তাহার পূর্বে সাদকা প্রদান করিবে। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; यদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ৰ ক্ষমাশীল, পরম দয়ানু।
১৩. তোমরা কি চুপে চুপপ কথা বলিবার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ তোমাদিগক্ক ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব তোমরা সালাত কাভ়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

তাফস্সীর : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার রাসূলের সহিত গোপনে কোন্ পরামর্শ করিলে আলাপের পূর্বে সাদকা

প্রদান করিয়া নিজ্রেরা পরিও্ধ্দ ইইয়া আমার রাসূলের সহিত পরামর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়া তবে আনাপ করিও। অতঃপর আল্মাহ্ বলেন :
 দিতে না পার, তাহনে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিত্বেন। আল্ধাহ কমাশীীন, পরম দয়ানু।" অর্থাৎ রাসূনের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের এই নির্দেশ তাহাদেরই জন্য যাহারা সাদকা দিতে সক্ষম।

 "সাদকা প্রদানের এই নিয়ম চিরকাল অব্যাহত থাকিকেব বলিয়া কি তোমরা आশ|ংकা করিয়াছ ?"
 "আচ্ছ, यখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না আর আল্মাহ্ও তোমাদিগকক क্ষমা করিয়া দিলেন তো তোমরা পৃর্ব্বের ন্যায় নামাय কাढ়़ম কর, যাকাত থ্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। মনে রাখিও, আল্লাহ্ তোমাদিপের যাবতীয় কৃত কর্ম সশ্পর্কে সম্যক অবগত।

এই আয়াত দ্বারা রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্ব্র সাদকা প্রদানের নির্দেশককে রুহিত করা হইয়াছে। কথিত আছে বে, সাদকা প্রদানের এই আাযাতের উপর একমাত্র হयরত আनो (রা)-ই আমল কর্রিয়াছিলেন। ইতিমধ্বাই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

ইবุন आবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদকা প্রদান না করিয়া রাসূলুল্মাহ্(সা)-এর সহিত গোপন্লে আলাপ করিতে নিষ্বে করা হইয়াছিিল ; এই
 (সা)-এর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিচ হইয়া যায়।

লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, হযরতত আनী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কিতবে একটি আয়াত এমন আছে বে, আমার পৃর্বে উহার উপর কেছ আমল করিতে পারে নাই আর পরেও কেহ আমল করিতে পারিবে না। অামার কাছে একটি দীনার ছিন। উহা ভাজাইয়া দশ দিরহাম করিয়া এবং এক দিরহাম সাদকা করিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করি। তাহার পর আয়াতটি রহিত হইয়া यায়। ফলে আমার পূর্বেও কেহ তদানুयায়ী আমল করিতে পারে নাই, পরেও আর भाরিবে না। এই বनिয়া তিनि .......... করেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... आनी (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आनী (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বनিয়াছছন ঃ সাদকার পরিমাণ কত হওয়া উচিত, এক দীলার? আমি বলিলাম, এত দেওয়া সকলের জনা সষ্ভব হইবে না। রাসূলূন্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহা হইলে আধা দীনার?" আমি বলিলাম, না, আধা দীনার দেওয়া অনেকের জন্য কষকর হইবে। তারপর রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহা হইলে তুমিই বল, কত হওয়া উচিত?" আমি বলিলাম, একটি यব পরিমাণ (সোনা)। अনিয়া রাসুলুল্নাহ্ (সা)
 ¿-l আয়াতটি নাযিল করেন। जানী (রা) বনেন, বস্তুত আমার কারণেই আল্নাহ্ তাআআলা উম্থতের উপর এই ব্যাপারটি হালকা করিয়া দেন। ইমাম তিনমমিযী (র)ও এই হাদীসটি বন্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসনমানরা এক সময় রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর সহিত চুপি চুপি আলাপ করিবার পৃর্বে সাদকা প্রদান করিত, কিন্ু যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই নিয়ম রহিত হইয়া যায়।

আनী ইব্ন আবূ তানহা (র) ..... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আব্বাস (রা) (সা)-এর নিকট নানা বিষয়ে এত বেশী প্রশ্ন করিতে ওরু করেন বে, রাসূনूল্মাহ্ (সা) তাহাতে কষ্ঠ অনুভব করিতে লাগিলেন । ফলে রাস্ূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন কষ্ঠ লাঘব করিবার জন্য আল্নাহ্ ত"আআলা সাদকার বিধান নাযিল করেন। কিন্ুু ইহাতে মুসनমাनদের অনেরেই প্রশ্ন কর্রা ছাড়িয়া দেয়। তখন আল্লাহ্ ত‘আनা এই আয়াত নাযিন করিয়া পুনরায় অসংকোচে প্রশ্ন করিবার সুশ্যেগ করিয়া দেন।
 ז̇। আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া যায়।

সাঈদ ইব্ন আবূ আক্রবা (র) কাতাদা ও সুকাতিন (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, তাঁহারা বলেন ঃ মানুষ অতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বিরক্ত করিয়া ফেনে। ফনে আল্লাহ্ ত‘অালা এই আয়াত ঘ্মারা লোকদিগকে নিয়ন্তণ করেন। তখন আর সাদকা না দিয়া রাসূনুন্মাহ্ (সা)-এর সহিত आলাপ করার কোন সুভ্যাগ রহিন না। কিন্মু ইহাতে অনেকের অসুবিধা হইয়া পড়ায় পরবর্তীত এই বিধান ঢুলিয়া নেওয়া एड़।



আব্দুর রায্যাক（র）．．．．．মুজাহিদ（র）হইতে বর্ণনা করেন যে，আলী（রা） বলেন，আমি ছাড়া আর কেহ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। আমার ধারণা যে，আয়াতটি মাত্র কিছু সময়ের জন্য বহাল থাকে।




o مُعْيُنِّ
－虎
O
（ $1 \lambda$ ）

耑炒

38．पুমি কি তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট，তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে？উহারা তোমাদিগের দলভুক্ত নহে， তাহাদিগের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া তনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

১৫．আল্লাহ উহাদিগের জন্য প্রস্ত্তুত রাথিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ！
১৬. উহারা উহাদিগের শপথল্জনিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এইভাবে উহারা অাল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে, উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নাঞ্থন্নাদায়ক শাস্তি।
১৭. আল্লাহৃর শাত্তির মুকালিায় উহাদ্দিগের ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদ্দিগে কোন কাজে জসিবে না। উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী লেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।
১৮. বেদিন আল্লাহ পুনরুথ্থিত করিবেন উহাদিগের সকনকে, তখন উহারা আল্লাহহর নিকট সেইর্পপ শপথ করিবে ব্যেরপপ শপথ তোমাদিগের নিকট করে এবং উহারা মনে করে বে, উহারা উহাতত উপকৃত হইবে। সাবধান! উহারাই তো মিথ্যাবাদী।
১৯. শয়তান উহাদিগের উপর প্রভুত্র বিষ্ঠার কর্রিয়াহে। ফলে, উহাদিগকে ভুনাইয়া দিয়াছ্ আান্লাহ্র স্মরণ। টহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই क্ষতি্রিষ্ত।

তাফসীর ः অাল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন বে, মুনাফিকরা তনে তলে কাফির্রদের সহিত বক্ধুত্ব দেখাইলেও প্রকৃত পর্ষ তাহার মু’মিন বা কাফির কাহারোই আপন নহে। व্যেन जन्य आয়াতে আল্লাহ य बেन - يُشْ এদিকেও নাই ওদিকেও নাই। আসলে আল্মাহ্ যাহাকে বিল্জান্ত করেন, ভুমি কিছুতেই তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না।"

 তাহাদিগের সহিত তথা ইয়াহ্দদিগগর সহিত বন্ধুত্ করে?" উন্লেখ্য বে, লেকানে মুনাফিকরা ভিতরে ভিতরে বক্ধুত্ করিত।
 জানিয়| রাv, এই মুনাফিকরা মূলত তোমাদেরও বন্ধু নহে আর ঐ ইয়াহ্দদদরও বন্ধু নহে।"
 "সুনাফিকরা মিथ্যা শপথ করে, অথচ তাহারা জানে বে, বেই বিষয়ে তাহারা শপথ করিল উহা মিথ্যা। জানিিয়া বুবিয়া এইভাবে মিথ্যা শপপথ করাকে শর্যীয়াতের পরিভাযায় ইয়ামীনে গামূস বলা হয়। মুনাফিকদের চরিত্র এই ছিন বে, তাহারা ঈমানদারদের কাছে গিয়া বলিত, আমরা ঈমান আনিয়াছ্ এার রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া শপথ

করিয়া বলিভ বে, তাহারা ঈমানদার অথচ তাহাদিগের এই কথা জানা ছিন বে, তাহাদের এই দাবী নির্জনা মিথ্যা। কারণ তাহাদিগের দাবীর সত্যত তাহারাও স্বীকার করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ঃ
 এटহন অপকর্ম তथा কাফির্রদদর সহিত বক্ৰত্ব স্থাপন, কাফিরদের সাহায্য-সহযোপিতা এবং মুসনমনরদের সহিত বিরোধীত ও ধোঁকাবাজীর পরিণামে आল্লাহ্ ত‘‘অালা তাহাদিগে জন্য বড় কঠোর ও यন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুত ইহাদের কৃতকর্ম বড়ই মন্দ!

অতঃপর মুনাফিকদের প্রতারণার স্বর্পপ উন্নোচন করিয়া আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 প্রকাশ কর্র কিষ్ু মনে মনে কুফরীী পোষণ করে আর মুসলমানদের কোপানল হইতে
 ঊহাদিগকক বিশ্পাস করিয়া প্রতারিত হয়। এইভাবে তাহারা অনেক লোককক নিজজজদর দলে ডিড়াইয়া অল্লাহ্র পথ হইতে ফিত্রাইয়া রাথে।
 xiffi বেওয়া হইবে।

অতঃপপ অল্লাহ্ ত‘আালা বলেন :


जর্থাৎ দুনিয়াতে ইহাদের ধনবল আর জনবল যতই থাকুক আল্লাহ্র আযাব আসিয়া পড়িলে আর উহা কোন আযাব হইতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। উহারাই জাহান্নামী, সেথায় তাহারা চিরকান থাকিবে।

অতঃপর আ|্gাহ্ ত‘আলা বলেন :


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তাহাদিগের প্রত্যেককে আল্নাহ্ তা'আলা পুনরুথিত করিবেন তখন তাহারা ঠিক এখনকার ন্যায় আল্লাহ্র নিকট শপথ করিয়া বলিবে বে, আমরা হিদায়াত্রে উপরই গোটা জীবন পরিচালিত করিয়া আসিয়াছি, আমরা ছিলাম পাকা ঈমানদার। সেইদিনও তাহারা এই মিথ্যা শপথ কর্রিয়া বাঁচিয়া যাইবে বনিয়া आশা করিবে, ভেমন এখন দুনিয়াতে কোন রকম বাঁচিয়া যায়। কিষুু সাবধান! উহারাই आসল মিথ্যাবাদী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার কোন এক কামরার ছায়ায় বসিয়াছিনেন। কতিপয় সাহাবাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তथন কথা প্রসংগে রাসুলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "কিছ্মুণ্ণণর মষ্যে তোমাদের কাছে এমন একজন লোক আসিবে, বে শয়তানের দুই চক্ষু দিয়া তাকায়। আসিলে পরে তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না।" সত্যিই কিছুদ্ষপ পর নীল চক্কু বিশিষ্ট এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। রাসূনूল্নাহ্ (সা) তাহাকে কাছে ডাকিয়া আরো কর্য়ক ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আज্ম বলতে তুমি আর অমুক অমুক আমাকে কেন গালি দাও? এহেন প্রশ্ল লুনিয়া লোকটি ফিরিয়া গিয়া উহাদিগকে সংগে কর্রিয়া নইয়া আসে এবং সকলে মিলিয়া বলে বে, না তে আমরা তে আপনার ব্যাপারে অসৌজন্যমূনক কোন কथা বলি নাই। তখন


অনুর্পপভবে ইমাম আহমদ (র) দুইটি সূত্রে সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবৃন জারীর (র)-ও একই সৃত্রে সিমাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন।

বস্তুত মুনাফিকদের অবস্থ ঠিক সুশরিকদেরই ন্যায়। ভেমন আল্লাহ্ ত'অালা অন্য এক আয়াত বলেন :


অর্থাৎ "অতঃপর উহাদিগের ইহা ভিন্ন বলিবার जন্য কোন অজুহাত থাকিবে না, আমাদিগের প্রতিপালক আল্নাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিনাম না। দেখ, নিজেরাই নিজেদেরকে কিক্রপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং বে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা তাহাদিগের জন্য কিভাবে নিফ্লন ইইন।"

 "অন্তর হইতে আল্লাহ্র ম্মরণই ভুনাইয়া দিয়াছে।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) .... আবৃদারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবৃদারদা (রা) বলেন, আমি রাসূন্নুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে چনিয়াছি বে, তিনি বলেন ঃ "ককোন লোকাनয় বা অরণ্যে যদি তিনজন লোকও থাকে जার তাহাদিগের মধ্যে, নামাय কায়়েম না হয়, তাহা হইলে শয়তান তাহাদিগের উপর প্রতাব বিস্তার করিয়া ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাতকে আাককড়াইয়া ধর। অর্থাৎ জামাত্র সহিত নামাय কাক্যেম কর। কারণ পাল হইতে বিম্ছ্ম্ন বকরীকে বামে খাইয়া কেলে।"

তারপর আল্মাহ্ তা আলা বলেন :
 যাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আল্মাহ্র স্মরণ ভুলাইয়া দেয় , তাহারা শয়তানেরই দল। শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষত্ত্গ্তস্ত।"






২০. যাহারা আল্লাহ্ ও ঢাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হৃইবে চরম লাঞ্ছिতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।
২১. তুমি পাইবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী ৭মন কোন সম্প্রদায়, यাহারা ভালোবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বির্রুদ্ধাচরণকারীগণকে—— হউক না এই বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাহাদিগের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদিগের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ সূদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ ঘ্রারা।
২২. তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্মাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, আল্লাহ ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং ইহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

তাফসীর ः आল্লাহ্ এবং তাহার রাসূলের বিরোধী পদ্ম কাফির্রদ্র সশ্পর্কে আল্লাহ্

 অপর প্রাল্তে थাকিয়া যাহারা ইসলামের বিরোধিতা করে, তাহারা সত্য ও সঠিক পথ ইইতে বিতাড়িত, কুফ্রীর অা্তাক্রেড়ে নিক্কিপ্ত হতভাগ্যের দল এবং দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাহারা চরম নাঞ্থিত্দের অন্তর্ভুক্ত।
 অপরিবর্তনীীয় সিদ্ধান্ত বে, দूনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তাহার কিতাব, (ত্থা জীবন
 পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জনাই নির্বারিত। বেমন এক আয়াত আল্লাহ্ ত'আলা वनिन : অবশ্যু আমার রাসূনদেরকে আর ঈমান্দারদের সাহায্য করিব, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে ব্যেই দিন সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্যই দিন কোন অজ্মহত জালিমদের ঊপকারে আসিবে না তাদদর জন্য আর থাকিবে অভিশাপ ও মন্দ আবাস!"

 ইহা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধাত্ত বে, দूনিয়া ও आখিরাতে অভভ পরিমাণ আর চূড়ান্ত বিজয় ঈমানদারদের জল্য অবধারিত।
 সুসস্পর্ক রাখিতে পারে না यদিఆ তাহারা কোন আপনজন বাপ, ভাই, পুত্র বা जন্য কোন নিকটত্ম আা্্রীয় হয়।

वেমন जन्य आয়াত आল্লাহ् यनেन : ......... মু’মিনরা সু’মিনদের ছাড়া কাফিরদের সহিত বক্ধুত্ করিতে পারে না। বে এমন করিরে




অর্থাৎ বলুন, তোমাদিগের নিকট যদি আল্পাহ্ তাঁহার রাসৃল এবং আল্লাহ্র পথ্থ জিহাদ করা অপেক্কা প্রিয় হয় তোমাদিগের পিতা, তোমাদিগের সন্তান, তোমাদিপের

এ্রাত, তোমাদিগের পত্নী, তোমাদিগের ম্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভলোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান आসা পর্যত। আন্লাহ্ সতত্যাগী সম্পদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।
’সাঈদ ইব্ন আদूল আযীय সহ অনেকে বলেন, আবূ উবায়দা আমির ইব্ন জাদ্ন্নাহ্ ইবনুন জাররাহ (রা) বদরের যুদ্ধে তাহার কাফির পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ফলে তাহার সপ্পক্কে উমর (রা) মৃত্যুর পৃর্বে পররবর্তী খলীফা নির্বাচন্নে জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম প্রক্াব করিবার সময় বनिয়াছিলেন আবূ উবায়দা আজ বাঁচিয়া थাকিলে আমি তাহাকেই খनीফা নিয়োগ.করিয়া যাইতা।
 সিদ্দীক (রা) সশ্পর্কে آو
 হইয়াছে। কেননা, বদরের যুক্ধে আবৃ উবায়দা (রা) তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, आবূ বকর (রা) তাঁহার ছেলে আাদুর রহমানকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, মুসजাব ইব্ন উমায়র (রা) তাঁহার ভাই উবায়দ ইব্ন উমায়রকে, উমর (রা) তাহার এক নিকটাছ্মীয়কে এবং হামयা, আनী ও উবায়দা ইব্ন হারিছা (রা) णাহাদিগের নিকটাম্মীয় উতবা, শায়বা ও অলীদ ইব্ন উত্বাকে হত্যা কর্রিয়াছিনেন। আাল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইবุন কাসীর (র) বলেন, রাসানূনুল্নাহ (সা) বদর্রের বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে इयরত আবূ বকর (রা) বলিলেনঃ মুক্তিপণ লইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই আমি ভালো মনে করি। কারণ ইহাতে একদিকে মুক্তিপণ বাবদ বে অর্থ পাওয়া यাইবে উহা দ্বারা মূসলমানদের উপকার হইবে এবং কাফির্দের মুকাবিলা করার জন্য অশ্র্র সश্থহ করা যাইবে। অপরদিকে আশা করা যায় বে, মুক্তি পাইয়া এই কাফিররা একদিন ইসলামের ছায়াতলে আা্রুয় নিবে। তদুপরি ইহারা তো আমাদেরই লোক।

অপরদিকে হयরত উমর (রা) দৃঞ্ কণণে বলিলেনঃ না ইয়া রাসূলাল্ধাহ্ তাহা হইবে না। বরং বন্দীদের প্রত্যেককে আপন जাপন মুসলমান আা্ষীয়ের হাতে সোপর্দ কর্যিয়া निজ হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিবার নিদ্দেশ দেওয়া হউক। আমরা আল্মাহ্রে দেখাইয়া দিতে চাই বে, মুশরিকদের প্রতি আমাদিগের এতটুকু আান্তরিকতাও নাই। ঊমরের অমুক আ丬্যীয়কে তাহার হাতে, আকীলকে আনীর হাতে, আর অমুক অমুককে অมুকের অমুকের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজ হাতে হত্যা কর্রিবার নির্দেশ দেওয়া হউক।

 সম্পর্ক বা বন্দুত্ রাখে না, ঢাঁহারাই উহারা আল্ধাহ্ ত'আলা যাহাদিগের অন্তরে ঈমান সুদৃ!় করিয়াছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে র্রহ দ্যারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন।
ইবনে কাছীর ১০ম খণ-৯ূ


অর্থাৎ আর তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন উদ্যানসমূহে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সত্তুষ্ট তাহারাও আল্লাহৃতে তুষ্ট।.উল্লেখ্য বে, এই আয়াতের ব্যাথ্যা ইতিপৃর্বে একধিককবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব পুনরাবৃত্তি নিশ্র্যোজাজ।
 অধিকারী তাহারাই আল্লাহ্র দন্ণ তথ্থা আল্ধাহ্র বান্দা ও আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার অধিকারী। এই আল্লাহ্র দনই ইহকাল ও পরকালে সযলনকাম।

ইব্ন জাবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, यাইয়াল ইব্নে আব্বাদ বলেন, আবূ হািিম আরাজ (র) যুহরীর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন यে, জানিয়া রাখুন, মর্যাদা দুই প্রকার। এক প্রকার মর্যাদা আাল্লাহ্ তাআনা তাঁার অनীদের হাতে চালু করেন। ইহারা হয় সমাজের ব্যক্তিত্হীন লোক। কেহ তাহাদিগকে জানে না। রাসালূন্মুহহ (সা) এই ধরন্রে আল্লাহ্ওয়ালাদের সশ্পর্কে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ ত'‘অালা অবিখ্যাত মুত্তাকী ও সৎ লোকদেরকে জালোবাসেন। সমাজ হইতে নিরুর্দে হইয়া গেলে যাহাদিগকে থ্ৰাজ করা হয় না আার সমাজে উপস্থিত থাকিলে কেহ হিসাবে গুণ না। উহাদিগের হুদয় হিদায়াতের প্রদীপ তুল্য।
 কथাই বলিয়ার্ছে।

নু'আয়ম ইবৃন হাম্মাদ ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ হে আল্লাহ্! আমার কাছে ফাসিক-ফাজিরের কোন ইহসান এবং অনুদান রাখিও না। (जর্থাৎ-আমি यেন কোন ফাসিক-ফাজির দ্মারা উপকৃত হইয়া তাহদের কাছে ঋণী না থাকি) কারণ আপনি आমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন উহাতে একথা পাইয়াছি , यে, আখিরাতে বিশ্ধাসী কেহ আল্লাহ্ ও णাঁহার দুশমনদের সহিত্ত বক্ধুত্ তথা সুসম্পর্ক রাখিতি পারে না।

সুফিয়ান (র) বনেন, অনেকের ধারণা এই আয়াতটি তাহাদিগের সম্পর্ক অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা রাজা-বাদশাহদের সহিত উঠা-বসা করে। (অাবূ আহ্মদ আসকারী)

## फलय चes गयाल

ইফা——২০১৪-২০১৫-প্র/৩০২(উ)—৫২৫০

ইসলামিক ফাটড্েেশন


[^0]:    
    

[^1]:    

[^2]:    侯क কট্টর কাফির, সত্য প্রত্যাঁ্যাননকারী ও মিথ্যার ধ্মজাধারীকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর।"
     না, আস্ষীয়ত্ত সম্পর্ক বজায় রাখে না ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান-খয়রাত করে না। এক কথায় প্রতিটি কল্যাণকর কাজ হইতে যে নিজে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বাধা প্রদান করে।

[^3]:    ইবন্লে কাছীর ১০ম খজ-৬২

[^4]:     অর্থাৎ জান্নাতে এমন সব ফল-ফল্লাদি রহিয়াছে যাহার আকার-আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত হইলেও স্বাদ ইইবে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত। কারণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কোন মানুষ চোখে দেখে নাই, কর্ণে ওনে নাই বা কাহারো কল্পনায়ও কখনো জাগ্রত হয় নাই।

[^5]:     পূর্ণ একটটি গোলালাম আयাদ করিতে হইবে।

    এইখানে গোলাম ঈমানদার হওয়ার শর্ত করা হয় নাই। কিন্তু হত্যার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে গোলাম ঈমানদার হওয়া শর্ত। ইমাম শাফ্য়ী (র) হত্যার কাফ্ফারার উপর অনুমান করিয়া বলেন যে, এই যিহারের কাফ্ফারায়ও গোলাম ঈমানদার হইতে হইবে। যদিও তাহা এইখানে উল্লেখ করা হয় নাই।

    নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তিনি ইহার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, এক কৃষ্ণকায় দাসী সম্পর্কে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "তাহাকে আযাদ করিতে পার কারণ সে ঈমানদার।"

