

# তাফসীরে ইবনে কাছীর একাদশ चঞ্ড 

(পারা-২৮ থেকে পারা ৩০ প্্ব্ত)

## সূরা ছাশর থেকে সূরা নাস পর্ব্য

# ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) 

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক<br>जनृদिত



তাফসীরে ইবনে কাছীর (একাদশ খণ্ড)
ইমাম আবুন ফিদা ইসমাঈন ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওনানা জাখ্তার ফারূক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের জাওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ২০৯৪/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0723-5
প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৩
তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
নভেম্বর ২০১৪
অগ্রহায়ণ ১৪২১
সফর ১৪৩৬
মহাপরিচালক
সামীম মোহাশ্মদ আফজান
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামান
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন
মদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৪১০.০০ (চার শত দশ) 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 410.00; US Dollar: 24.00

## মহাপরিচালকের কথা

 এক जনन্য মू'জিযাপৃর্ণ आসমানী কিতাব। আরারী তাষায় নাযিনকৃত এই মহাণ্থ্থ অত্ত্ত

 এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিব্র কুরানে উল্নিথিত হয়নি। বয্থুত আন-কুর্রআনই সত্য ও


 এবং সেই মোতেেক আমল কর্রার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুর্ানের ভাयা, শদ্দচ্য়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌ্বক বৈশিষ্ট্যসপ্পন্ন,

 মর্মবাণী সম্যক উপনক্ধি কর্রতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার ক্রেকাপটেই পবিত্র
 মহানবী হযরত মুহাশ্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূন উপাদান হিলেবে প্রহণ করে ক্রুজান ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞ ও বিশ্বেষণ দদ্ষত প্রল্যোগ করেছেন এবং মহাথ্থ জান-কুর্রजানের শিক্ষা ও মর্মবানীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভবে বহ যুফাসৃসির পবিত্র ক্রজানের শিশ্কাকে বিপ্ব্যাপী সহজবোধ্য কনার কাজে অনন্য সাধারণ जবদান রেঙ্খ পেছেন। এখনও অই মহৎ প্রয়া অব্যাহত রল়েছে।
 সাধারণ এসব ঢাফস্গীর গ্ৃ থেকে উপকৃত হতে পারেন नि। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাত্ত্তাযার মাধ্যে পবিত্র কুর্ানের মর্মবাণী অনুধাবন কর়তে পারেন, লেই নক্ষ্যে ইসলামিক
 বাংলা তাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চানিভ্রে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকৃণো পসিদ্ধ ঢাফস্সীর আমরা অন্নোদ ও ্রকাশ করোহ।

जারবী ভাষায় রচিত তাফসীী্র্থ্থ্ণলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত

 ক্রএানেরই বিত্ন্নি বাথ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীলের আলোকে কুরজানব্যাথ্যায় স্বীয় নেধা, প্রভ্ঞ ও বিচদ্কণতাকে ব্যবহার কর্রেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফস্সীর



## [ চার ]

মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্মামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : "এ ধরনের ঢাফসীর গ্গন্থ এর আপে কেউ রচনা করেন নি।" আল্মামা শাওকানী (র) এই গন্থটিকে ‘সর্বোত্র তাফসীর গ্রন্থগ্তলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্মাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খত্েে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের ুুুু দায়িত্ পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফার্রক। গ্গন্থটির একাদশ খঞের সবগুলো কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্থন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যাশ়ে জড়িত থেকে যাঁরা তুরুত্ণপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকনকে এই তাফসীর গন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহান্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউভ্ডেশন

## প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউড্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফ্সীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর’-এর সকল খঙের অনুবাদ বাংনা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে অশেষ তুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরতত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআন্নে সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যজ্জনময় সাংকেতিক ঢথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বর্রপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাবী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্তত্ত দুক্গহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্থন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্ধামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই শে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। ৩্ুু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্ধামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফ্সীর গ্থন্থের মর্যাদা এবং বিশ্ধজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফাক্রক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির একাদশ খণের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবারের তৃতীয় সংক্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্থন্থটি নির্ভুনভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা চালিত়েছি। এতদসত্ত্বেও यদি কোন ভুন-ক্রেট কারও চোথে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপৃর্বক আমদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

## সূচিপত্র

## সূরা হাশ্র

আয়াত নম্বর শির্রোনাম ..... शृष्ठा
১-৫ . আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 20
৬-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 2b
b-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 00
১১-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 80
১b-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩
২১-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৬
সূর্গা মুম্তাক্থিনা
১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... (Q)
8-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬০
৭-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬8
১০-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৯
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $9 ৫$
১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b8
সূর্রা সাए্्य
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... b-9
৫-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৩
৭-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৯৮
১০-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... SOO
$১ 8$ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর .....  2 S

## [ আট ]

## সূর্রা জুসু‘আ

আয়াত নম্বরশিরোনামপৃষ্ঠা
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... 20®
৫-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ১০৯
৯-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১৩
১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১১৯
সূরা মুनायिকূन
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১২১
৫-b আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১28
৯-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৩৬
সূর্রা তাগাবুন
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৩৯
৫-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 38
৭-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 28®
১৪-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 38b
সূর্মা তালাক
১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৫৩
২-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৫b
8-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬৩
৬-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৬৬
৮-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৭०
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৭৩

## সূরা जाহ্ৰনীম

আয়াত ন্বরশিরোনামशृष्ठा
১－৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৭4
৬－b আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৮৭
৯－১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ১৯৩
১১－১২ আয়াতের তরজমা ও তাফ্সীর ..... ১৯৫
সূর্木া মূল্ক
১－৫ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২০১
৬－১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २०8
১২－১৫ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২০৬
১৬－১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফস্রীর ..... ২০b
২০－২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ২১০
২৮－৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 々১৩
১০－১৪ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২০৯
১৫－১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২১৩
সূরা कानाय
১－१ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २১৫
৮－১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २ママ
১৭－৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २२१
08－8）আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৩১
8२－89 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৩২
8৮－৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २०®
সूর্রা হাক্কা
১－১২ आয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २8२
১৩－১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 28৬
ইবনে কাছীর ১১তম খけ—マ

## [ $4 \times]$

আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... शृष्ठा
১৯-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 28b
২৫-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৫১
৩৮-8৩ আয়াতের.তরজমা ও তাফসীর ..... ২৫৩
88-৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৫৫
मूर्जा या"जाজ্জি
১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৫৭
৮-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬৪
১৯-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৬৭
৩৬-88 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २१১
সূর্রা নৃহ্,
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... २११
৫-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৭৯
২১-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৮৩
২৫-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৮৬
সূরা জিঙ্
১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৮৯
৮-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৩
১১-১৭ আয়াতের তরজ্মা ও তাফসীর ..... ২৯৫
১৮-২8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ২৯৮.
২৫-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩০マ
সূর্রা भूय्याय्यিन
১-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩○৬
১০-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩১৩
১৯-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩১৬

# ［ এপারো ］ <br> <br> সূর্木া সুদ্দাছ্ছি্রিন্র 

 <br> <br> সূর্木া সুদ্দাছ্ছি্রিন্র}
আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠা
১－১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২১
১১－৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩২৭
৩১－৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩৩
৩৮－৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৩৮－
সूরা किয়াসা
১－১৫ • আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৪々
১৬－২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩89
২৬－80 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৫১
সূরা দাহ্তর্র
১－৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง৫৭
8－১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬০
১৩－২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৬く
২৩－৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭০
সূর্না মুর্রসালাত
১－১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ง৭8
১৬－২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৭b
২৯－8০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩bo
8১－৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... Obo
সূর্木া নাবা
১－১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... Obu
১৭－৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯০
৩১－৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯8
৩৭－৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৩৯৬

# ［ বারো］ <br> সूর্রা नायি‘আত 

আয়াত নম্বর শিরোনাম ..... পৃষ্ঠা
১－১8 আআয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 800
১৫－২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 808
২৭－৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 80৬
৩৪－৪৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 80b
সূরা जयाসা
১－১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8১২
১৭－৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8১『
৩৩－৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8১৯
সৃর্রা जাকবীর
১－১8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৪২২
১৫－২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8২৯
সূর্রা ইন্যিকার
১－১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8 88
১৩－১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8ง৭
সূর্গা সুতাফ্ফিফ্যীन
১－৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৩৯
৭－১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 88२
১৮－২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 88৬
২৯－৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 88৯
সূর্রা ইন্থিকাক
১－১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৫マ
১৬－২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8『৬

# [ তের] <br> সূরা বুর্ৰ্জ 

আয়াত নম্বরশিরোনামপৃষ্ঠা
১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৬১
সूর্রা তাজ্রিক
১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 892
১১-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 89৫
সूরা অ"ला
১-১৩ আয়াতের তর়জমা ও তাফসীর ..... 899
১৪-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8bo
সूরা গचिख़ा
১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8 bo
৮-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $8 b$ b
১৭-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 869
সूরা ফাজ্র
১-১8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯২
১৫-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 8৯৯
২১-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫O)
সूর্রা বালাদ
১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫O৫
১১-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫০৯
সূর্הा শाम्य
১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 『১৫
১১-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫১b

# ［ ঢৌm ］ <br> সূরা नায়ল 

আয়াত নম্বরশিরোনামপৃষ্ঠা
১－১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫२०
১২－২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫২৫
সূর্রা দুহ্গ
১－১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫マ৯
সূর্রা ইন্শিরাহ্了
১－৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ．৫৩৫
সূর্জা ত্বীন
১－৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৩৯
সূর্মা আল্নাক
১－৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৪र
৬－১৯ • আয়তের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫8৫
সূরা কাদ্র
১－৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫8b
সূরা বाয়্যিना
১－৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... 『৬）
৬－৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৬৩
সূর্রা যিল্যাল
১－৮－আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৬৭
［ পনের］
সূর্木া ‘আদিয়াত
আয়াত নষ্বর শির্রেনাম ..... शृष्ठा
১－১১ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৫৭
সূর্木া কারি‘আ
১－১১ আয়াতের তর্রমম ও তাফসীর ..... ৫৭८
সূরা जাকাছুর
১－৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৭৯
সূরা जাসর
১－৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... $86 b$
সূরা হুমাयা
১－৯ আায়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৫৮৯
সূরা ফীল
১－৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৫৯২
সূরা কুর্木ায়শ
১－8 আয়াতের তরজমা ও তাফস্গীর ..... ৬০০
সূর্木া মা৬ন্ন
১－৭ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৬๐৩
সূর্木া কাওসার্ন
১－৩ আয়াতের তরজমা ও তাফস্সীর ..... ৬०१

# [ যোন] <br> সূর্木া काফির্রন 

আয়াত নম্বর শিরেরোনাম ..... পৃষ্ঠ
১-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬১৩
সূরা নাসর
১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬ゝ৭
সূর্গা লাহাব
১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬২০
সূরা ऊখ্নাস
১-8 আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬২৯
সূরা ফাनাক
১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬৩8
সূর্রা नाস্
১-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ..... ৬Ob

# তাফসীরে ইব্ন কাছীর <br> একাদশ খণ্ড 

## সूर्जा ऊ্राশ्ड

২৪ আায়াত, ৩ রুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ানু আল্মাহর নামে

হযরত ইবৃন আব্মাস (রা) এই সূরাট্টেকে সূরা বনূ নাবীর বলিতেন।
সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ....... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সূরা হাশৃর বনূ নাযীর সস্পর্কে অবতীর্ণ ইইয়াছছ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসনিম (র) অন্য সূত্রে হহশায়ম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ....... সাঈদ ইববন জুবায়ন (র) হইতে বর্ণনা কৃরেন ভে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, আমি একদিন ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিষ্ঞাসা কর্রিনাম, ইश কি সূরা হাশ্র ? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা বনূ নাবীর।
 (r)




عَنَابٌ النَّرِه

#  

# الُحِقَبِبِ <br>  <br>  

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে याহা কিছ্ আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
২. তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথম সমাবেশেই ঢাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই यে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে; কিন্তু আল্লাহৃর শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল यাহা ছিল উহাদিগের ধারণাতীত এবং উহাদিগের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিंয়া ফেলিল নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মু’মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুপ্মাণ ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ প্রহণ কর।
৩. আল্লাহ্ উহাদিগের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিনে উহাদিগকে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।
8. ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বির্পদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।.
৫. তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাত্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ তাহাতো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে; ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

তাফসীী : আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবকিছুই ডাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাহারা মহিমা কীর্তন করে, প্রশংসা করে এবং একত্বতা ঘোষণা করে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা বলেন ঃ部


অর্থাৎ সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্নাহ্ তা‘আলার মহিমা ঘোষণা করে। বস্তু মাত্রই তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা উহাদিগের তাসবীহ পাঠ বুঝ না।
 নিয়ন্ত্রণে ও বিধান প্রদানে প্রজ্ঞাময়।

 সমাবেশেই তাহাদিগকে তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

এই আয়াতে কিতাবী কাফির বলিতে বনू নাবীরের ইয়াহুীদেরকেে বুঝানো ইইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যুহরী এবং আরো অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্ন্木প :

হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনূ নাবীর্রের ইয়াহ্দীদের সহিত এই মর্মে চুক্ত্বিব্ধ হন বে, রাসূলূলুন্木াহ (সা)-ও তাহাদিগের সহিত यুদ্ধ করিবেন না এবং তাহারাও রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিবে না। কিলুু কিছুদিন পরই তাহারা চূক্তি ভগ করিয়া ফেলে। ফলে শাস্তিম্বরুপ আল্নাহ্ তা‘আলা মুসনমানদিগকে উহাদিগের উপর বিজয় দান করেন এবং উহাদিগকে নিজ আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দেন। বিতাড়িত হইয়া উহাদিগের একাংশ শাম্মের আuরু আত নামক স্शানে চলিয়া যায় বেখানে কিয়ামতের সময় হাশ্র-নশর সংঘটিত হইবে।'আর্রেকাশশ খায়বারে চলিয়া যায়। বিতাড়িত করিবার সময় তাহাদিগকে বলা হইয়াছিন ভে, তোমরা তোমাদিগের সহায়-সশ্পত্তি যাহা পার সজ্গে কর্রিয়া লইয়া যাও। ফলে তাহারা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর দর়জা ভা্গিয়া স্থানান্তরয্যেগ্য সামগ্ীী সম্ভব পরিমাণ সন্েে করিয়া নইয়া याग़।

এই ঘটনা হইছে শিক্ষা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়া আাল্লাহ্ তাআআলা বলিত্তেছে :
 বির্ত্দ্জচরণকারী এবং আল্লাহৃর কিতাব অস্বীকারকারী সস্প্রদায়! ইয়াহ্দীদের এহেন নির্মম শাস্তি হইতে তোমরাও শিক্ষা গ্রহণ কর। ভবিষ্যতেও যাহারা আল্লাহ্ ও ঢাঁার রাসূলের সহিত বে-ঈমানী করিবে, তাহাদিগকেও আল্লাহ্ ত'আলা দুনিয়াত়ে এইভাবেই লাঞ্গিত করিবেন আর পরকলে কঠোর শাষ্তি তো অবধারিত।

ইমাম आাবূ দাঊদ (র) ....... জনৈন সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, ঊক্ত সাহাবী বলেন ঃ বদর যুদ্ধের পুর্ব্বের ঘটনা। রাসূলুল্াহ (সা) তখন মদীনায় ছিলেন। তখন কুরাইশ মুশরিকরা ইব্ন উবাই এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের মূর্তিপৃজকদের কাছে এই মর্মে পত্র লিঢ্খন বে, আমরা তনিতে পাইয়াছি বে, তোমরা মুহাম্মদকে তোমাদর দেশে আশ্র্র দিয়াছ। পত্র পাওয়ার পর অতিসত্ত্রে যুদ্ধ করিয়া ইইলেও তাহাক্র তাড়াইয়া দাও। অনাথায় আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি বে, আমরা ড়োমাদিগকেক তোমাদিগের আবাসভৃমি হইতে তাড়াইয়া দিব এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহ্হিনে তরবারীর

আঘাতে তোমাদিগকে নিপাত করিয়া দিব এবং তোমাদিগের ন্ত্রী-কন্যাদিগকে আমাদিগের দাসী বানাইয়া লইব। এই পত্র পাইয়া আব্দুল্মাহ্ ইব্ন উবাই এবং তাহার সাঙপাগরা পরামর্শ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত লড়াই করিবার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সংবাদ ওনিতে পাইয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) নিজে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করেন। ফনে তাহারা পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলে।

অতঃপর কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদীদের নিকট পুনরায় পত্র লিথে যে, তোমরা মজবুত দুর্গের অধিকারী ও শক্তিশালী সম্প্রদায়। মুহাম্মদের সুহিত যুদ্ধ না করিলে আমরা তোমাদিগকে রেহাই দিব না। তোমরা আক্রমণ কর, আমরা তোমাদিগের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিব।

এইবার বনূ নাयীর বিশ্বাসঘাতকতা করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট এই প্রস্তাব পাঠায় শে, আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্য হইতে ত্রিশজন লোক প্রেরণ করুন, আমাদের মধ্য হইতেও ত্রিশজন বিজ্ঞ লোক আসিতেছ্ছে। এই ষাটজন মধ্যবর্তী এক স্থানে বসিয়া আনাপ আলোচনা করিবে। আলোচনার পর यদি আমাদের এই ত্রিশজন আপনার প্রতি ঈমান আনে তো আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিব। কিন্তু তাহাদিগের এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূল (সা)-এর অজানা রহিল না। তাই তিনি পরদিন রণসাজে সজ্জিত ইইয়া সাহাবীদের সগ্গে লইয়া ইয়াহুদীদের গোটা এলাকা ঘেরাও করিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে.পুনরায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব দিয়া বলিলেন, হয়তো তোমরা আমাদিগের এই প্রস্তাব মানিয়া লও, অন্যথায় তোমাদিগের রক্ষা নাই। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ফলে সেই দিন সারাদিন যুদ্ধ হয়।

পরদিন বনূ নাयীরকে এই অবস্থায় রাখিয়াই রাসূলুল্নাহ্ (সা) সৈন্যদের লইয়া বনূ কুরায়या গোত্রের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব দেন। তাহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত সন্ধিচূক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে তাহাদিগকে নিরাপদে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

অতঃপর পুনরায় বনূ নাযীরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধ ণুরু করেন। অবশেষে ইয়াহুদীরা পরাজিত হয়। রাসূল (সা) তাহাদেরকে শহর ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তোমাদিগের যে সব সম্পদ তোমরা সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে পার লইয়া যাও। ফলে তাহারা তাহাদিগের সহায়-সম্পদ সম্ভব পরিমাণ উটের পিঠে বোঝাই করিয়া নির্বাসনে চলিয়া যায়। আর যে সব সম্পদ নেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর মালিকানায় চলিয়া আসে। আল্লাহ্ তা‘আলা উহা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই দান করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে গনীমতরূপে যাহা দান করিয়াছেন তোমরা উহা যুদ্ধ. ছাড়াই লাভ করিয়াছ।

কিতুু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার বড় অংশ মুহাজিরদের মাবে বন্টন করিয়া দেন আর কিছ্ দুই অসহায় আনসারীকে দান কর্রে। এই দুইজন ব্যতীত আনসারীদের অন্য কাউকে এই গনীমত প্রদান করা হয় নাই। আর বাকী অংশ রাসূলূল্নাহ্ (সা)-এর হাতে थाকিয়া যায়।

বনূ নাবীরের घটনা নিন্নর্রপ : বীরে মাউনা যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীকে শহীদ করা হইন। কেবল ইবৃন উমাইয়া যামরী (রা) বেঁচে গেলেন। তিনি মদীনা ফিরিবার পথে বনূ আমিরের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। অথচ অঢদর সাথে নবী (সা)-এর সক্ধিচূক্তি ছিল याহা তিনি মানিত্তেন না। তিনি মদীনা (পীৗছে নবী (সা)-কে এই সংবাদ দিলেন। তখন নবী (সা) বলেন, তুমি এমন দুই ব্যক্তিকে হত্যা কর্রিয়াছ যাহাদের রক্তপণ (দিয়ত) আমাকে আদায় করিতে হইবে। এই র্রক্তপণ আদায়ের সহায়তা করার জন্য নবী (সা) বনূ নাযীর্রের কাছে গমন করিলেন। তখন তাহারা মদীনার পূর্ব প্রান্ত কয়েক মাইল দৃরে উঁদ্র এলাকায় বসবাস করিত। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমর ইব্ন উমাইয়া যামরী (রা) বনূ আমিরেরের ভে দুই ব্যক্তিকে হত্যা কর্রিয়াছিলেন তাহাদের রক্তপণ আদায় করিতে সহায়ত চাওয়ার উদ্mেশ্যে নবী (সা) বনূ নাयীর্রের নিকট গমন করিলেন। কেননা তাহাদের সহিত নবী (সা)-এর সষ্ধিচূক্তি ছিল। যখন তিনি আসিয়া ঢাহাদেরকে এই ব্যাপারটা জানাইলেন তাহারা বলিন, হে আবুল কাসিম! আপনি যাহা পছন্দ করেন আমরা তাহা আদায় করিব। অতঃপর তাহারা নির্জনে পরশ্পরে ষড়यন্ত্র করিতে নিপ্ত ইইল। তাহারা বলিল,, এইবার্রের মত সুযোগ আর কোন সময় পাইবে না। অতএব কে আছে, বে এই দেওয়ালের অপর দিক হইতে উপরে উঠঠয়া একটা বড় পাথর তাহার মাথার উপর ছাড়িয়া দিবে। এই সময় নবী (সা) ঞ্র দেওয়ালের পার্লে বসা ছিলেন। जাহাদের এই ষড়্ব্ত্রের আহ্মানে আমর ইবৃন জিহাশ ইবৃন কাব সাড়া দিয়া বনে বে, সে এই কাজের দায়িত্ণ নিল। সেই হত্ভাগা পাথর নিক্ষেপ করার জন্য দেওয়ালের উপরে উঠিল। তখন নবী (সা) আবূ বকর, উমর ও আनী (রা) সহ সাহাবীগণণর সাথে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হইল। তৎক্কণাৎ নবী (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া ঢালাশ করিতে বাহিন হইলেন। মদীণা হইতে আগমনকারীকে জিজ্ঞাসা করিরে তিনি বनিলেন বে, নবী (সা)-কে তিনি মদীনা প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ্ছে। সুতরাং সাহাবীগণ মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) ইয়াহুদীদদর এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ তাহাদেরকে অবগত করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। নবী (সা) রওয়ানা হইয়া তাহাদেরকে ঘেরাও করিলেন। তাহারা দুর্গে আাশ্রয় গ্রহণ করিল। নবী (সা) খর্জুর বৃক্ষ কাটিয়া <েননিতে এবং বাড়ীঘরে আাতন জ্বালাইতে নির্দেশ দিনেন। তখন তাহারা ডাক ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, তে মুহাম্মদ! আপনি যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন এবং শে এইর্রপ করে

তাহাকে দোষারোপ করেন অথচ আপনি খর্জুর কৃক্ষ কাটিয়া ফেনিতে ও আাুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন, ইহার কারণ কি ? এদিকে বনূ আওফ ইবৃন খাযরাজ গোত্র ইইতে আদুল্নাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সহ্ন, ওয়াদিঅা ইবৃন মালিক ইবৃন আবূ কাওকল, সুওয়াইদ ও দায়িস বনূ নাযীরের নিকট নোক পাঠাইয়া বনিল বে, जোমরা দৃছ় থাক আমরা তোমদের সাহায্য পরিত্যাগ করিব না। যদি তোমরা যুক্ধে নিপ্ত হও আমরাও যুদ্ধ করিব। আর यদি তোমরা এখান হইতে বাহির হইয়া যাও আমরাও তোমাদের भাথে বাহির হইয়া यাইব। বনূ নাयীরেরের লোকেরা উহাদ্র সাহায্যের প্রতাশায় রহিল। কিন্ুু তাহারা আসিল না এবং ইহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হইন। তখন ইহারা রাসূনুল্মাহ্ (সা)-কে প্রার্থনা জানাইন বে, তিনি বেন তাহাদেরকে হত্যা না কারিয়া দেশত্যাগের সুযোগ দেন এবং সঙ্গ করিয়া উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দেন। নবী করীম (সা) তাহাই করিলেন। তাহারা উটের বোঝাই পরিমাণ সশ্পদ সল্গে নিয়া খায়বরের দিকে বiিহর হইয়া গেল। এই সময় অনেকেই নিজেদের ঘরে আળেন জ্বালাইয়া দিল। আর ঢাহাদের কতিপয় লোক শাম দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের অবশিষ্ট সশ্পদ রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর জন্য রহিয়া গেন। তিনি লেইখেলিকে প্রথম যুপের মুহাজিরদের মধ্যে বঞ্টন করিয়া দেন এবং আনসারগণের মধ্য হইতে ঔধ্মুমাত্র সাহন ইবীন হুনাইফ ও আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন হারশা এই দুইজনকে দরিদ্র इওয়ার কারণে সশ্পদ দান করেন এবং বনূ নাযীরের মাত্র দুই ব্যক্তি ইয়ামীন ইব্ন কাব এবং জাবূ সাঈদ ইব্ন ওয়াহব ইসনাম গ্রহণ করিয়া নিজদিগের সশ্পদের হিফাজত করিয়া নেন। ইব্ন ইস্হাক (র) বলেন, ইয়ামীনের বংশষরদের এক ব্যক্তি বলিল যে, নবী (সা) বলিলেন, হে ইয়ামীন! তোমার ভাতিজা আমর ইব্ন জিহাশকে দেখিতেছি না, লে কি করিল। আমার সাথথ ঢাহার কোন সস্পর্ক নাই। তथন ইয়ামীন ইবৃন আমর পুরক্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ব্যক্তিকে সাবয় করিন, সে যেন আমর ইব্ন জিহাশকে হত্যা করিয়া ফেলে। অবশেষে সে তাহাকে হত্যা কর্রিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, সূরা হাশর গোটা সূাই বনূ নাযীর সশ্পর্কে অবতীর হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....... ইব্ন আাব্বাস. (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার স্থান বে শাম, ইহাতে যাহার সন্দেহ হইবে সে यেন

বনূ নাবীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলूন্নাহ্ (সা) যথন বলিলেন, তোমরা বাহির হইয়া যাও। ঢখন তাহারা বলিল, কোথায় যাইব ? উত্তরে রাসূন (সা) বলিলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার জায়পায়।

আবূ সাঈদ আশাজ (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, বনূ নাযীরূকে নির্বাসন দিবার পর রাসূনুল্াহ্ (সা) বলিলেলে, এই হলো প্রথম হাশর। আমরা পিছনে আসিতেছি।
 ঘেরাও কর্রিয়া রাथা অবস্থায় তোমরা এই কল্পনাও কর নাই বে, তাহারা স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। উब্লেখ্য বে, মুসনমননরা ইয়াহ্দীদেরক্কে তাহাদিগের দুর্ড্যে্য দূর্গে ছয়দিন অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তথন অবরুদ্ধ ই ইয়াহীৗদhর ধারণা ছিন ভে, তাহাদিগের এই দুর্ডে্য দূর্গই তাহাদিগকে আল্লাহ্র আযাব ইইতে রক্ষ করিবে।
 আসিয়া পড়িল यাহা তাহাদিগের কল্পনায়ও ছিল না। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


অর্থাং উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল i আল্লাহ্, ট়হাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন। ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগগের্: উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহদিগের প্রতি শাস্তি আসিন এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার जতীত।
 ভীতির সঞ্চার করিন। কেনইইবা করিবে না, অবরোধকারী ঢো ছিলেন এমন এক ব্যক্তি "थाँशাকে এমন প্রভাব দান করা হইয়াছে বে, দूর-দূরান্তের শক্র্ররাও তাঁহার নাম ఆনিয়া ভীত-সন্তস্ত হইয়া যাইত।

侯 বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মুমিনদিগের হাতে ধ্ধংস করিয়াছিন।"

অর্থাৎ निর্বাসন দেওয়ার পর রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর অনুমত্তিক্রমে ইয়াহুদীরা নিজ হাত্ তাহাদিগের ঘর-বাড়ী ভাञিয়া যায়। উহার মৃন্যবান সাম্ীী যাহা সভ্বব হইয়াছিল উটের পিঠে বোঝাই কর্রিয়া লইয়া যায়। ইব্ন ইসহাক, উরওয়া ইব্ন যুবায়র, আবদুর রহমান ইব্ন यাৰ্রেদ, ইব্ন আসলাম (র) সহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ যুদ্ধ চলাকালে সমুথ্ অগ্থসর মুসলমানদের সামন্ন যখনই কোন ঘর পড়িত তাহা জা্িিয়া যুদ্ধ্রের ময়দান প্রশশ্ত কর্রিয়া লইত।

অতঃপর আা্লাহ্ তাআালা বলেন :
 ত'আলা यদি বনু নাযীর্রের ইয়াহদীীদের জন্য নির্বাসনের ফ্যসালা না দিতেন তাহা হইলে ই<নে কাছীর ১১ত্ম খভ-8

উহাদিগকে অন্য শাস্তি দেওয়া হইত। যেমন হত্যা করা হইত, বন্দী করা হইত ইত্যাদি। আল্লাহ্ ত‘অানার ফয়্রসাनা এই ছিন বে, তিনি আখিরাতে জাহন্নামের শাস্তির সাথে সাথে তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতেও চরম শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... উরওয়া ইব্ন যুবায়़ (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, উরওয়া (রা) বনেন ঃ বদর যুৰ্ধের ছয় মাস পর বনূ নায়ীরের ইয়াহ্দীদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। রাসূনুল্লাহ্ (সা) মদীনার এক পান্ত বসবাসকারী এই সম্প্রদায়ট্টি প্রথমে অবরোধ করিয়া রাখেন এবং পরে নির্বাসনে বাধ্য করেন। অন্ত্র ছাড়া অন্যান্য आসবাবপ্র নইয়া যাওয়ার অনুমতি ছিন। উরওয়া (রা) বলেন ঃ তাওরাতের বিধান অনুযায়ীই তাহাদিগকে নির্বাসন দেওয়া হয়। ইতিপৃর্বে ইহাদিগের সম্প্রদাল্যের কেহ কখनো নির্বাসিত হইয়াছিন না। ইহাদিগের সশ্পর্কেই আল্লাহ্ ত'আলা
 আয়াত অবতীর্ণ হয়।
ইকরিমা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে "


याহ्হাক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাयীরের ইয়াহ্দীদ̆রকে শাম দেশে নির্বাসন দিয়াছিলেন এবং প্রতি তিনজনককে একটি করিয়া উট আর একটি পানির মশক দিয়াছিনেন। উল্লেখ্য বে, নির্বাসনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর মানপত্র গোছাইয়া নেওয়ার জন্য রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঢাহাদিগকে তিনদিনের সময় দেন। মুহাম্পদ ইব্ন মাসলামার মাষ্যমে রাসূনুল্ধাহ্ (সা) ইয়াহ্দীদদরকে এক সুভ্যাগের কথা জানাইয়া দেন।
 চুড়ান্ত্ত সাজা নয় বরং, আল্লাহ্র অটল সিদ্ধান্ত বে, আখিরাতেও ইহারা জাহান্নাম্রের কাঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।
 ইহাদিগকে আপন ঘর-বাড়ী হইতে নির্বাসন দেওয়া এবং রাসূনুর্লাহ্ (সা) ও মু’মিনদিগকে ইহাদিগের উপর বিজয়ী করিবার কারণ হইন এই বে, ইহারা আল্লাহ্ ও ঢাহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারী এবং মুহাশ্মদ (সা) সশ্পর্কে পূর্ববর্তী রাসূলগণণের উপর নাযিলকৃত সুসংবাদ অস্ধীকারকারী।

 আান্নাহ্ শাত্তি দানে কঠার।


অর্থাৎ তোমরা বে খর্জর বৃক্ষল্জলি কর্তন করিয়াছ এবং ব্খেি কাণ্জে উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ; তাহাতে আল্নাহৃরই অনুমতিতে; ইহা এইজন্য যে, তিনি পাপাচরীরদদরকে লাঞ্ছিত করিবেন।

 মুফাসৃসিরেরের মত ইইল, 'আজওয়া ছড়া সকল বর্ণ্র থেজুর বৃক্ষকেই ইব্ন জারীর (র) বলেন : বে কোন খর্জুর বৃক্ষকেই" (র)-এরও মত।

বনূ নাযীরের সশ্প্রদায়কে অবরোধ করিবার পর রাসূলুন্ধাহ্ (সা): তাহাদের ভীতি ও ঘৃণা থ্রদর্শন ও হুমকিক্রপপ তাহাদিগের খর্জুর বৃক্ষণলি কাটিয়া ফেনার নির্দেশ দেন।

या<़্যদ ইবุন ক্রমান, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ বনূ নাयীর্রে এই घট্নার পর বনূ কুরায়যা এই বনিয়া অভিযোপ তোলে বে, কি:ব্যাপার ? আপনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠের কথা বনিতেছেন আর এইসব ধ্ধংস চালাইতেছেন ? এই অভিযোগের উত্তরে আল্পাহ্ ত'অানা এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাং খর্ভ্রর বৃক্ষ কর্তন করা বা কর্তন না করিয়া নিরাপদদ রাখিয়া দেওয়া এই সবই আল্ধাহ্র নির্দেশ ও


মুজাহিদ (র) বলেন ঃ কতিপয় মুজাহিদ খর্জুর বৃक्षণলি কাটিতে চাহিলে অন্যরা বাধা দিয়া বলিল বে, বৃक কাটিয়া লাভ কি? শেষ পর্যত্ত তো এইঔুলি আমাদিগের হাতেই চলিয়া আসিবে। ফনে উভয় দলের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিন হয়। অর্থাৎ বৃक্ষ কাট্য়া ফেনা এবং না কাট্য়া অক্ষত রাখিয়া দেওয়া উতয়েই আল্লাহ্, অনুমোদন রহহিয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন आব্বাস (রা) বলেন : 8 : বনূ নাযীরের কিছू বৃক্ম কার্টিয়া কেলিবার এবং কিছू রাখিয়া দেওয়ার পর সাহাবাগণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় बে, কাটিয়া ফেল্ন ঠিক হইল না-কি রাখিয়া দেওয়া ঠিক হইন ? ফলে তাহারা রাসূনুল্নাহ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন ভে, হযূর! আমরা যাহা কাটিয়া ফেলিয়াছি উহাতে আমরা কোন সওয়াব পাইব ? আর যাহা রাথিয়া দিয়াছি
 এই আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুর্পপ জাবির (রা) হইতে এটি আবূ ইয়ালা (র) বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর
 পোড়াইয়া <েলিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) ....... ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলূন্নাহ্ (সা) বনূ নাযীরকে মদীনা হইতে নির্বাসন করেন আর বনূ কুরায়যাকে প্রথমে নিরাপদে বসবাস করিবার সুযোপ দেন। কিন্ু পরবর্তীতে ইসলাম বির্রোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইয়া পুরুম্দেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয় আর মহিলা, নাবালেগ শি৫ এবং ধন-সশ্পদকে মুসলমানদের মাঝ্小ে বন্টন করিয়া দেఆয়া হয়। তবে অল্পসং্যাক লোক কেবল আற্মসমপ্পণ করিয়া ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহার পর সকল ইয়াহুদীদেরকেই মদীনা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আদুদ্নাহ্ ইব্ন সালামের গোত্র বনূ কায়নুকা, বনূ হারিছা ইত্যাদির কাউকেই আর এক দఆও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। বুথারী ও মুসলিম শরীীফে অনুরূপ জারও একটি হাদীস ইব্ন উমর (রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ বনূ নাयীরেরে ঘটনা ওহ্দ ও বীরে মাউনার পরে সংখটিত হয়। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ বনূ নাयীরের ঘটনা সংঘणিত হয় বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর। (এখানে অনেক আরবী কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকায় অনুবাদ বর্জন করা হইয়াছে।)

৬. আাল্লাহ ইয়াহুদদিগগর নিকট হইতে ঢাঁহার রাসূলকে বে ফায় দিয়াছেন जাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উ鹿 আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর্র নাই; আাল্লাহ তো যাহার উপর ইছ্ম তাহার রাসূলদিগ্কে কর্ত্, সর্বশক্তিমান।
৭. আল্লাহ এই জনপদবাসীদিগের নিকট হইতে ঢাঁহার রাসৃলকে यাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহর, ঢাঁহার রাসূন্লর, রাসূটের স্বজনগণণর এবং

ইয়াতীমদিগের, অভাবপ্ণ পথচারীদিগের; যাহাতে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদিগের মধ্ধ্যেই ঐশ্শর্य आবর্তন না করে। রাসুন তোমাদিগকে यাহা দেয় তাহা তোমরা প্রহণ কর এবং যাহা হইঢে তোমাদিগকে ন়্িষেষ করে তাহা হইঢে বির্রত থাক এবং ঢোমরা আল্লাহৃকে ভয় কব্র; আল্লাহ শাঙ্ভিদানে কঠোর।

ঢাফসীী ঃ ফায় কাহাকে বনে ? সায়-এর পরিচয় কি ? এবং ফায়ী-এর বিধান কি? আলোচ্য আয়াতে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কাফিরদের ইইতে ব্যই সম্পদ যুদ্ধ ছাড়া হস্তগত হয় তাহাকে ফায় বলে। বেমন ঃ বনূ নাবীরের সশ্পদ। ইহা ফায় এইজন্য বে, মুসলমানরা ইয়াহ্দীদিগের এই সশ্পদ যুদ্ধ করিয়া হস্তেণ করে নাই, বরং উহারাই রাসাল (সাা)-এর ভয়ে ভীত ও সন্ত্তস্ত হইয়া তাহাদিগের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ফলে আাল্লাহ্ ত'আলা তাহার রাসূলকে উহা দান কর্রেন এবং তাঁহাকে উহা ইচ্ছানুযায়ী ব্য়য করিবার অধিকার দান করেন। ফনে রাসূলুল্মাহ্ (সা) উপযুক্ত ও কল্যাণমূনক খাত্ই উহা ব্য় করেন। যেমন আল্লাহ্ ত'জালা বলেন :


অর্থাৎ আল্লাহ্ বনূ নাযীরের ইয়াহ্দীদিগের নিকট হইতে তাহার রাসূলকে যে ফায় দান দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে বা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই। আল্øাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ম তাহার রাসূলদিগকে কর্ত্ত্ব্দ দান করেন। जাল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। কোন শক্তিই কখনো তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :



অর্থ!ৎ বে কোন দেশের বে কোন জনপদ এইजবে বিনা যুদ্ধে মুসল্মমানদদর হস্তগত হইলে বনূ নাयীরের সশ্পদের ন্যায় উহার অধিকারী হইবে আল্ধাহ, সणাহার রাসূল বা রাসূলের আা্্ীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। অর্থ্ৰৎ রাসূলूল্নাহ् (সা) निয়মানুযায়ী এই সব লোকদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিবেন। बইখুলি ফায়-এর সশ্পদের মাসরাফ (ব্য<়ের খাত) এবং উহার হকুম।

ইমাম আহমদ (র) ....... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উমর (রা) বলেন ঃ বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ড বনু নাयীর্রের ফায়-এর সশ্পদ ওুমুাত্র রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কেই দেওয়া হইয়াছিন। তিনি পরিবারের গোটা বছরের ব্যয় এখান হইতে প্রদান করিতেন আর অবশিষ্ঠাংশ দ্মারা যুদ্ধের অস্ত্র খরীদ করিতেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) মালিক ইব্ন আউস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন আউস (রা) বলেন, আমীরুল মু’মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগের জন্য কিছু অনুদান মঞ্জুর করিয়াছি। তুমি তাহাদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দাও। উত্তরে আমি বলিলাম, এই দায়িত্বিি আমাকে না দিয়া অন্য কাউকে দিলে ভলো হইত! উমর (রা) বলিলেন, না, তুমিই বন্টন করিয়া দাও। ইত্যবসরে উমর (রা)-এর দারোয়ান ইয়ারফা আসিয়া বলিল, উছ্মান ইব্ন আফ্ফান, আব্দুর রহমান ইবৃন আউফ, যুবায়র ইব্ন আওয়াম ও সা‘দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। উমর (রা) উহাদিগকে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করেন। মুহূর্ত পর দারোয়ান আবার আসিয়া বলিল, হযরত আব্বাস ও আলী (রা) অনুমতি চাহিতেছেন। উমর (রা) তাঁহাদিগকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমীরুল মু’মিনীন! আমার ও আলীর ব্যাপারে একটি মীমাংসা করিয়া দিন। তখন পৃর্বের চারজনের কেহ কেহও বলিলেন, হ্যা, আমীরুল মু’মিনীন! ইহাদের ব্যাপারে একটি ফয়সালা করিয়া দিন এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় হউন। হযরত উমর (রা) প্রথম চারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার সেই আল্লাহ্র শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি আকাশ ও যমীনের নিয়ন্তা। আপনাদিগের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাদিগের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সাদকা?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্নাহ্ (সা) এই কথা বলিয়াছেন। অতঃপর উমর (রা) হযরত আলী ও আব্বাস (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই কথা জানেন না ? উত্তরে তাঁহারাও বলিলেন, হ্যা, জানি। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, আল্মাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে বিশেষভাবে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহাতে অন্য কাহারো কোন অধিকার নাই।
 তা‘আলা বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদকে ফায় রূপপ রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে দান করিয়াছেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) এই সম্পদ দ্বারা নিজের এবং পরিবারের গোটা বছরের খরচ চালাইতেন।

উল্লেখ্য যে, ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার যে পাঁচটি খাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গনীমতলব্ধ মাল ব্যয় করার খাতও এই পাচটি। সূরা আনফালের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।
 এই পাঁচটি খাত এইজন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে এই সম্পদ শুধুমাত্র ধনী লোকদের হাতে কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে। উপযুক্ত সকলেই যেন উহা ভোগ করিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 (সা) তোমাদিগকে যে কাজ করিবার নির্দেশ দেন, তোমরা অম্নান বদদনে তাহা পালন কর আর তিনি যাহা করিতে নিষেষ করেন, তাহা হইতে তোমরা সযত্লে বিরত থাক। কারণ, রাসূলুল্নাহ্ (সা) তো তোমাদিগকে তাহাই করিতে বলেন যাহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর, আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা তোমাদিগের জন্য ক্তিকর ও অমগলজনক।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... মাস:ূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসক্রক (র) বলেন, জনৈক মহিলা হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, তনিতে পাইলাম যে, আপনি নাকি মহিলাদিগকে উল্কি পরিতে এবং (দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূঁচবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্রকে উল্কি বলা হয়।) এবং মাথার আসল চুলের সহিত ভিন্ন চুল সংযোগ করিতে নিযেধ করেন। আল্মাহ্র কিতাবে বা রাসূলের হাদীসে এই বিষয়ে আপনি কিছু পাইয়াছেন কি ? উত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন যে, হ্যা, কুরআন এবং হাদীসে তো ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহিলাটি বলিল, কোথায়, কুরআনের ঔরু হইতে শেষ পর্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও তো আমি পাইলাম না। ইব্ন মাসঊদ (রা)
 নাই ? (আয়াতের অর্থ-রাসূলুল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন’তাহা কর আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।) ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন : একদিকে এই আয়াত অপরদিকে আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে মাথায় ভিন্ন চুল সংযোজন করিতে, উল্কি পরিতে এবং কপাল ও মুখের পশম উপড়াইতে নিষেধ করিতে ওনিয়াছি। তাই রাসূলুল্ধাহ্ (সা) यাহা করিতে নিষেধ করেন তাহাই কুরআনের নিষেধ বলিয়া বিবেচিত। মহিলাটি বলিল, আপনার পরিবারে এই প্রচলন আছে বলিয়া মনে হয়। ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, যাও তুমি ঘরে গিয়া দেথিয়া আস। মহিলাটি ঘরে গিয়া তদন্ত করিয়া আসিয়া বলিল, না আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পাইলাম না। ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্র এক নেক বান্দা [হযরত শুআইব (আ)] বলিয়াছিলেন :
 তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিব আমি নিজেই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিব।

ইমাম আহমদ (রা) ....... আব্দুল্মাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে মহিল়া উল্কি করে বা করায় মাথার চুলের সহিত অন্যের চুল মিশ্রিত করে, বা করায়, মুখমণ্ডলের কেশ উপড়িয়া ফেলে বা ফেলায়, তাহার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক। উম্মে ইয়াকূব নান্নী এক মহিলা ঘরে ছিল। সেই মহিলা এই কথা শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল, আমি খনিতেছি যে, আপনি এইর্রপ বলিতেছেন।

তিনি বলিলেন, ভে মহিলাকে আল্লাহ্র রাসূন অভিশাপ দিয়াছছেন এবং আল্লাহুর কিতবে অভিশাপ দেওয়া ইইয়াহে আামি তাহাকে কেন অভিশাপ দিব না। তখন মহিলাটি বনিিল, আমি পৃর্ণ কুরআনুল করীমে কোথায় এই কথ্থা দেখিতে পাই নাই। তিনি বলিলেন, यদি .তুমি কুরআান পড়িতে তাহ হইলে পাইতে। पूমি এই আয়াত "
 পাঠ করিয়াছি। তখন ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, নিচয়ই নবী কযীী (সা) উহা নিযেধ করিয়াছেন। মহিনাটি বলিল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, पুমি ঘরে প্রবেশ করে দেখ। সে ঘরে গিয়া সেই কাজের কোন কিছू পাইল না, आসিয়া বলিল, আমি কোন কিছू দেখিতে পাইলাম না। তিনি বলিলেন, यদি আমার পরিবারের এই দোষ থাকিত তাহা ইইলে কথনো আমার সাথে একত্রে মিলিত হইত না। বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হহরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত আছে বে, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আমি তোমাদিগকে কোন নির্দ্রশ দিলে তোমরা যथাসষ্ব তাহা পালন কর আর কোন কিছू করিতে নিষেধ করিলে তাহা হইতে বিরত থাক।"

ইমাম নাসাঈ (র) ....... আমর ও ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আমর ও ইবৃন আব্বাস (রাা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) কদুর খোল, সবুজ কলসী, খর্জুর বৃक্ম খোদাই কর্রিয়া (তৈর্রী পাত্র ও আলকাত্রা মাখ্য কলস) খেজুর বা কিসমিস ইত্যাদি ভিজাইয়া নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেব্ করিয়াছছন। অতঃপর রাসূল (সা) 亡

 কাজ হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে তাঁহাকে ভয় করিয়া চল, কারণ যাহারা আল্লাহর নির্দেশের বির্রুদ্দাচরণ করে এবং আল্লাহ্র নিযিদ্ধ কাজে লিধ্ঠ হয় তাহাদিগকে তিনি কঠার শাস্তি প্রদান করিবেন। :






৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যাহারা নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হইইতে উৎখাৎ হইয়াছে। তাহারা আল্লাহৃর অনুপ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও ঢাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।
৯. মুহাজিরদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছিল ও ঈমান আনিয়াছে তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাজ্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজদিগের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্গণ্ত হইলেও, যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখিয়াছে তাহারাই সফন্লকাম।
১০. यাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু’মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ানু।'

তাফসীর ঃ ফায় তথা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত কাফিরদের সম্পদের গরীব পাওনাদারদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন উহারা হইল ঃ


অর্থাৎ এই ফায় এর সম্পদ অসহায় মুহাজিরদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহাব্যে সদা তৎপর।
 ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবে র্রপান্তরিত করিয়া দেখাইয়াছে। উহারা হইল মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের প্রশংসা করিয়াছেন ঃ
 অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে হইতেই যাহারা দারুল হিজরত মদীনায় অবস্থান করিতেত্ছে এবং ই<লে কাইীর ১১ত্ম থ゙জ—《

হিজরতের পূর্বেই ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহারা স্বীয় মহানুত্বতা ও উদারতার কারণণ মুহাজিরগণকে অন্তর দিয়ে ভালবালে এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।

হ্যরত উমর (রা) বলেন ঃ আমার পরবর্তী খনীফার প্রতি আমার উপদেশ যেন তিনি প্রথম মুহাজিরদের হক ষথাযথতাবে আদায় করেন এবং তাহাদের মর্यাদার প্রতি লক্ষ্য রাখখে আর আনসারদের সশ্পর্কে আমার উপদেশ হইল যে, তাহাদিগের সৎকর্ম্রে যथাযথ মূन्যाয়ন করা হয় এবং তাহদ্দিগের ब্রৃটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর্যিয়া দেওয়া হয়।

ইমাম আহমদ (র) ...... হयরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন ঃ মুহাজ্রিরণণ একদিন বनিনেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনসারদের ন্যায় এত মহানুভব মানবদরদী এবং অন্যের জন্য নিজের সশ্পদ এত অকাতরে ব্য়্যকারী তো জার কাউক্কে আমরা দেথি নাই। দীর্ঘদিন যাবত আমাদিগের ব্যযয়ার তাহারাই বহন করিয়া आসিতেছে এবং তাহাদিগের কট্টার্জিত উপার্জনে আমাদিগকে শরীক করিয়া রাখিয়াছে। হযূূ! আমাদিগের আশংকা হয় বে, আমাদিগের সব সওয়াব তাহারাই নইয়া যাইবে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিলেন ঃ यতদিন পর্যন্ত তোমরা উহাদিগের প্রশংলা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র নিকট উহাদিগের জন্য দু‘আ করিতে থাকিবে ততদিন পর্যত্ত এমন হইবে ना।

ইমাম বুখারী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাস্ললুল্মাহ্ (সা) একদিন আনসারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন বে, বাহরাইনের ভূমি আমি তেমাদিগকে লিথিয়া দিতে চাই। উত্তরে তাহারা বলিলেন, না, আমাদিগগর মুহাজির ভাইদেরকেও ততটুকু দেওয়া না হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিতে রাজী নই। রাসৃন্ন্লাহ্ (সা) বनিলেন ঃ ঠিক আছে, তাহাই যদি হয় তো ভবিষ্যত্তে তোমরা ধধর্য́ধারণ করিবে। কারণ, এমনও হইতে পারে বে, তখন তোমাদিগকে না দিয়া অন্যদেরকেে দেওয়া হইবে।
 মুহাজিরদিগকে ব্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠেতৃদান করিয়াছেন, আনসারগণ তাহার জন্য কোন বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করেন না।

হাসান বসরী (র) বনেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আনসারূের মনে মুহাজিরদের প্রতি কোন হিংসা নেই।
 তাহাদিগের ভ্রাতাগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে উহারা তাহাতে উহাদিগের মনে কোন रि:সা নাই।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়াছিনাম। হঠাৎ তিনি বলিয়াছেন ঃ এখন তোমাদিগের কাছ্ একজন জান্নাতী ব্যক্তির জাগমন করিবে:। তখন জুতাজোড়া বাম হাতে নইয়া এক आনসারী আমাদিগের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাহার দাঁড়ি হইতে তাজা ওयূর পানি ঝরিয়া পড়িতেছিন। পরদিন রাসূনূন্ধাহ্ (সা) ঠিক একই কথা বनिলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী একই অবস্থায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তৃতীয় দিনও রাসূলুল্ধाহ্ (সা) পূর্ব্রে ন্যায় বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী পূর্ব্বের অবস্থায় আগমন করেন। অবশেবে রাসূলুল্মাহ্ (সা) চলিয়া যাইবার পর আদুল্নাহ্ ইবৃন আমর ইব্ন আস (রা) লেই সাহাবীকে বলিলেন, আমি আজ আমার আব্বার সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া শপথ করিয়াছি বে, তিনদিনের মধ্যে আমি ঘরে যাইব না। অনুমতি হইলে এই তিনদিন আপনার কাছে থাকিতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) তিন রাত তাহার :সান্নিধ্যে থাকিয়া তেयন কিছু দেথিতে পাইলেন না। ওরু এতটুকু দেথিতে পাইলেন বে, তিনি ঘুম হইতে জাগ্থত হইয়া শয়ন অবস্থায় আল্লাহ্র নাম যিক্র করিতেন এবং তাক্রীর বলিতেন। তবে তাহার মুখে আমি ভাंল কথা ব্যতীত কোন মন্দ কথা খনিনি। আদूল্ধाহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি ঢাহাকে তিনরাত অতিবাহিত হইবার পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম। হে আল্লাহ্র বান্দা! আসলে আমার আব্মার সহিত আমার কোন ঝাগড়াও হয় নাই আর আমি ঘরে না যাইবার শপথও করি নাই। কিন্তু আপনার সশ্পর্কে রাসূন্নুন্নাহ (সা)-কে আমি তিনবার এই কথা বলিতে ঔনিয়াছি ভে, তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী লোকের আগমন ঘটিবে। তিনবারই আপনিই আগমন করিয়াছিলেন। আপনি কি আমল করিয়া এত বড় মর্यাদা লাভ করিনেন। তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জনাই आমি এই কৌশন অবলম্বন কর্রিয়াছি। কিন্ুু তেমন বড় কোন আমন করিতে তে আপনাকে দেখিলাম না। ব্যাপারটা কি একইু খুলিয়া বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, आপনি যাহা দেখিলেন তাহার চেয়ে বেশি কোন আমল আমার নেই। তবে আমি কাহার্রে সহিত ধোঁকাবাজী করি না এবং মনে কাহারো প্রতি হিংসা পোষণ করি না। ఆনিয়া আদ্দুন্মাহ ইব্ন আমর (রা) বলিলেন, তাহা ইইলে এই ওণণে কারণেই আপনার এত বড় মর্যাদা।
 আর্রেকট ত্তণ হইন বে, নিজ্জের প্রর্যোজন থাকা সত্ব্রে তাহারা অন্য যুসল্গমান ভাইকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করে এবং নিজেদের প্র<়োজন মিটাইবার আগে অন্য ভাইল্যের প্রক্যোজন মিটাইয়া দেয়।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার কাছে সামান্য সশ্পদ্ আছে আর নিজেরও প্রঢ়োজন আছে, তাহা সত্ব্বেও সে উহা সাদকা করিয়া দেয়, এই ব্যক্তির সাদকাই আল্নাহ্র দরবারে সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

দানশীলদের সম্পর্কে অন্য আয়াত্ আল্পাহ্ ত'আলা বলিয়াছেন :
 অস্সহায়দেরকে আহার দাল করে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেথিত শ্রেণীর মর্যাদা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। কারণ, এই শ্রেণীর লোক সশ্পদদর প্রতি মায়া থাকা সত্ব্বেও আল্লাহ্র পথথ ব্যয় করে ঠিক কিন্নু ইহাদের কোন অভাব বা প্রয়োজন নাই। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব ও প্রর্যোজন থাকা সত্ত্রেও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া অন্য ভাইর্যের প্রয়োজন পৃরণণর জন্য নিজেদের সশ্পদ দান করে। হযরত আবূ বকর সিদীক (রা) এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। নিজের সমুদয় সম্পদ সাদকা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিঞ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরেে তিনি বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-কে রাখিয়া আসিয়াছি।

ইয়ারমুক যুদ্ধের পানির ঘটনাও এইখানে উন্লেথযোগ্য। পিপাসা কাতর আহত মুজাহিদরা একদিকে পানি পানি করিয়া চিিকার করিতেছিলেন। অপরদিকে এহেন সংক্টটয় মুহুর্তেও আরেক ভাইয়ের আহাজারি খনিয়া পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে দিতে বলিয়াছেন। এইভাবে প্রত্যেকেই পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়াছিনেন। অথচ প্রত্যেকের তথন এক <্রাঁটা পানির তীব্র প্রর্যোজন ছিল। অবশেশে একে একে প্রত্যেকেই শাহাদাতবরণ করেন। কাহারো আর পানি পান করা হইন না।

ইমাম বুখারী (র) ....... আবূ হরায়ারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বনিল, হে আল্নাহ্র রাসূন! আমি বড় ক্ষুধার্ত আামাকে কিছ্ম খাবার দিন। রাসূনুল্নাহ (সা)-এর ন্তীদের কাহারো ঘরে किছুই পাওয়া গেল না। অগত্যা রাসূনूল্ণাহ্ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, এমন কেহ আছ কি, বে এই লোকট্কে একরাতের জন্য মেহমান রাখিবে? ফলে এক आনসারী দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্নাহূ! आমি প্রষ্থুত আছি। অতঃপর আনসারী সাহাবী মেহমানকে সংণে লইয়া घরে চলিয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, ইনি আল্লাহহর রাসূলের মেহমান। স্ত্রী বলিলেন, শিঙদের সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে কোন কিছুই নাই। আনসারী বলিলেন, ঠিক আছে। তুমি বাচ্চাদেরকে কোনর্রম্ম ফুসলাইয়া না খাওয়াইয়াই ঘুম পাড়াইয়া রাথ। আর আমরাও মেহমানের সংগে একত্রে খাইতে বসিব। খাওয়া ऊরু হওয়ার পর কোন এক বাহানায় বাত্টিা নিভাইয়া দিও। তখন অন্ধকারে আর আমরা খাইব না। এতে মেহমানের খাওয়া হইয়া যাইবে, আমরা উপবাস করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। পরদিন মেহমান লোকটি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, অমুক স্বামী ও শ্ত্রীর রাতের ঘটনায়
 আয়াতটি নাযিল করেন। মুসলিম শরীীফের এক বর্ণনায় এই আনসারী সাহাবীর নাম আবূ তানহ (রা) উল্লেখ করা হইয়াছে।

অ অर्ひा याशारा कार्भवा इইতে নিরাপদ রহহিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সফলকাম ও মুক্তি লাডের উপযোগী ।

ইমাম আহমাদ (র) .... জাবির ইব্ন আদ্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন «ে, জাবির ইব্ন আব্দুন্নাহ্ (রা) বলেন, রাসূন্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা জুলুম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাক।" কারণ, জুনুম কিয়ামতের দিন নানাবিধ অন্ধকারে পরিণত ইইবে। আর কাপ্পণ্য হইতে বিরত থাক। কারণ, কার্পণ্য তোমাদিগের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্ৰংস করিয়াছে। কার্পণ্য আর অর্থ্র মোহে পড়িয়াই তাহারা র্তপাতে লিপ্ত হইয়াছিল আর অবৈধকে বৈধ মনে কর্রিয়াছিন।

লায়হ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হৃরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র পথের ধূলা आর জাহান্নামের ধূলা একই ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হয় না। আর একই বান্দার অন্তরে কখন্ো কার্পণ্য আর ঈমানের সমাবেশ ঘটে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আসওয়াদ ইব্ন হিলান (র) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত অা্দুল্নাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ঢে আবূ অদ্রুর রহমান! আমি তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আদ্মুল্gাহ্ (রা) বলিলেন, কি ব্যাপার? লোকটি বলিন, আল্লাহ্ বলিতেছেন, শে ব্যক্তি কাপ্পণ্য হইতে রক্ষ পাইল সে সফলকাম। ইয়া আবদাল্লাহ্! আমি তো কৃপণ লোক। খরচ করিতেই মন চাহে না। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি যাহা বুবিয়াছ আয়াতে কাপ্পণ্য বলিতে উহা বুঝানো হয় নাই। বরং উহার দ্মারা উদ্দেশ্য হইল অন্যের সস্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা। তবে পকেটের টাকা প্রট্যোজনে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করাও খুবই মন্দ স্বভাব।

সুফিয়ান সাওরী (র) ..... আবূ হিয়াজ আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ आমি একদিন বায়তুল্মাহ্ তাওয়াফ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম বে,
 আমাকে মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা কর। দেথিয়া আমি জিজ্ঞাসা কর্রিলাম বে, তুমি কেন শুরু এই দুআ করিতেছ? উত্তরে সে বলিল, আমি यদি মনের কাপ্পণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া যাই তাহ হইলে অমি চূরি, ব্যভিচার ইত্যাদি সব ওনাহ হইতেই বাঁচিয়া যাইব। চাহিয়া দেথি বে, লোকটি হইলেন, आাদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)।

ইবุন জারীর (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস ইব়ন মানিক (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ ব্য ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং প্রয়োজনে দীনের কাজ্জ অর্থ ব্যয় করে সে কার্পণ্যের অভিব্যোগ হইতে মুক্ত।


जর্থাৎ "যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে তাহারা বলে, নে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানের অগ্গণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু’মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমিতেে দয়ার্র্, পরম দয়ালু।"

এই আয়াতে ফায়-এর সশ্পদের প্রাপকদের তৃতীয় প্রকারের গরীবদের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ফায়-এর প্রাপক প্রথমত মুহাজিরগণ তারপর আনসার, এরপর উহাদিগের পরে ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায়। বেমন অন্য আয়াতে আল্নাহ্ অ'আলান বলেন :


जর্থাৎ "‘্রথম প্রথম অগ্রপামী মুহাজির ও আনসার এবং যাহারা সৎ কর্মে ইহাদের অনুসারী সকনের প্রতিই আল্লাহ্ তুষ্ঠ এবং ইহারাও আল্লাহ্র প্রতি তুষ্ঠ।" উল্লেখ্য বে, যাহারা আনসার ও মুহাজিরদের আদর্শেন অনুসারী এবং গোপনে, প্রকাশ্যে যাহারা উহাদিণের জন্য দু'আ করে তাহারাই জানসার ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসারী বনিয়া
 হইয়াছে। এই আয়াত দ্মারা ইমাম মাল্লিক (র) প্রমাণ কর্রিয়াছেন শে, রাফেবী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরামকে গানি দেয় ও তাঁহাদের সমালোচনা করে উহারা ফায়-এর সম্পদদর অশশ পাইবে না। কারণ উহারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য দু'আ করার পরিববর্ত তাঁহাদিগকে গালি দেয় ও সমালোচনা করে।

ইব্ন आবৃ হাতিম (র) .... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহাদিগক্ক সাহাবাপ্ণের জন্য কমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আর ইহারা তাহার পরিবর্ত্ত সাহাবাগণকে গালিগালাজ করে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (র) ...... আढ্যেশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর সাহাবাদিগের জন্য তোমাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইন আর তোমর়া কিনা উহাদিগকে গালিগালাজ কর। আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বनिতে అনিয়াছি বে, "এই উম্মতের পত্ন ইইবে না, যতক্ষণ না তাহাদিগের উত্তরসৃরীরা木া পৃর্বসূরীঢদররকে গালমন্দ করিবে।"

ইবৃন জারীর (র) ..... মালিক ইব্ন আউস ইবৃন হাস্সান (রা) হইতে বর্ণনা করেন


 সম্পদের প্রাপ হইন ইহারা । তাহার পর বनিনেন ঃ সর্বস্তরের মুসনমানই এই ফায়-এর সস্পদের প্রাপক। ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছ্ম না কিছু অধিকার রহিয়াছ্। आমি यদি বাঁচিয়া থাকি তো তোমরা দেথিতে পাইবে বে, এমন রাখালকেও আমি ফায়-এর অংশ প্রদান করিব, ইহা অর্জন করিবার জনা যাহার কপালের ঘামও ব্য় হয়নি।





> oََ يَفْقَهُوْنَ o

 لَّ يَحْقِلُوْنَ

$$
\begin{aligned}
& \text { O (10) }
\end{aligned}
$$

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



د১. पूমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফর্গী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, ‘তোমরা यদি বহিষ্ষৃত হও, आমরা অবশ্যই তোমাদ্দিগে সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদিগের ব্যাপার্রে কখনো কাহারো কथা মানিব না এবং यদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহাय্য করিন।' কিন্ুু আল্লাহ সাক্য দিতেছেন ভে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।
১২. বস্শুত উহারা বহিষ্ধৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদিগের্র সংগে দেশ তাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহাय্য করিবে না এবং ইহারা সাহাय্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে। অতঃপর ঢাহারা কোন সাহাयাই পাইবে না।
১৩. প্রকৃতপক্ষ ইহাদিথগে অন্তর্রে আল্লাহ্ অণপফা তোমরাই অধিকতর ভয়ংক্র; ইহা এই জন্য বে, ইহারা এক নির্বোধ সশ্প্রদায়।
>8. ইহারা সকনে সমবেতভাবেও তোমাদিগগর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্ু কেবল সুরকিতিত জনপদদর অত্তत্তরে বা দুগ্গ-প্রাচীর্রের অন্তরালে थাকিয়া; পরশ্পরের মধ্যে উহাদিগের যুদ্ধ প্রচ৩। তুমি মনে কন উহারা অ্রক্যবদ্ধ, কিন্ুু উহাদিগের মন্নে মিন নাই। ইহা এই জন্য বে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।
১৫. ইহাদিগেন্র ঢুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পৃর্বে যাহারারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর্যিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মত্যদ শাস্চি।
১৬. ইহাদিগের ঢুননা শয়তান- ভে মনুষকে বলে, ‘‘ুফ্রী কর।’ এরপর যখন সে কুফরী কর্রে শয়তান তখন বনে, ‘তোমার সহিত আমার কোন সশ্পর্ক নাই। आমি জগতসমূহের প্রতিপানক আল্লাহককে ভয় করি।'
১৭. ফলে উভ্য়র পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্হায়ী হইবে এবং ইহাই জানিমদিগের কর্মফন।

তাফসীর ः মুনাফিক নেতা আদ্দুন্নাহ্ ইব্ন উবাই এবং তাহার সাঙ-পাছরা বনূ নাयীরের ইয়াহদীদদরকে সাহাय্য কর্রিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুসনমানদের বির্নিদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উস্কানি দিয়াছিন। ইशদ্দর সম্পর্কে আল্লাহ্ ত'আলা বনিতেছেন ঃ


जর্থাৎ তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফ্রী করিয়াছে উগাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, ‘তোমরা যদি বহিষ্বৃত হও আমরা অবশাই তোমাদিগের সংগে দেশ ত্যাগী হইব এবং আমরা কখনো তোমদিগের ব্যাপারে কাহারো কথা মানিব না এবং यদি তোমরা আা্রনন্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।
，जर्थाৎ আল্नाহ् ত＂আना সাক্ষ্য मिতেছেন यে， মমনাফিকরা ইয়াহ্দীদদর ব্যাপারে বে থ্রত্রিত্রতি দিয়াছে উহাতে তাহারা মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী হওয়ার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত，প্রত্র্রুতি প্রদানের সময়ই উহা বাস্তবায়ন করার নিয়ত ছিল না উহা ছিন প্রতারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত，প্রতিশ্রুতি দিয়াছে ঠিকই কিন্ঠু উহা বাচ্তবায়ন করিবার শক্তি সামর্থ্য উহাদিগের নাই।

 উহাদিগের সাহাব্যের জন্য আগাইয়া আসিবে না। অর্থৎ উহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবে না। जার যদি লজ্জার খাতিরে ময়দানে আजিয়াও পড়ে তো মুসলমানদের অন্ষ্রের ঝনঝনানির আওয়াজ কানে আসিবা মাত্র রণে ভঙ দিবে ও ময়দান ত্যাগ করিয়া আफ্যরক্ষ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

据 অপপক্শ তোমাদিগকেই বেশি ভয় করে।

जন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত＇জালা বলেন ：
位 কিংবা আল্লাহ্র অপেক্ষা বেশি ভয় করে। আাল্লাহ্ ত＇আানা বলেন ：
 প্তী মানসিকতা পোষণ করিয়া থাকে।
位 একত্রিত হইয়াও তোমাদিগের সহিত মুখোমুখী যুদ্ধ করিবার শক্তি সাহস উহাদিগের নাই। কেবল সুরক্ষিত জনপদদর অভ্যন্তরে কিংবা দুর্গ－প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াই কিছুটা সাহস করিতে পারে। তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় আঅ্ররক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই কেবন মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা কর্রিতে পারে।

এরপর আল্নাহ্ ত‘‘অালা বলেন ：
 প্রচ＊। তুমি উহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ মনে করিলেও উহাদিগের মধ্যে পরস্পর মনের কোন মিল নাই।

ইবরাহীম নাখয়ী（র）বলেন ঃ আলোচ্য আা়াতের অর্থ হইল，মুনাফিক ও কিতাবীগণকে বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের মধ্যে মনের মিল নাই।

 সম্প্রদায়।

 অব্যবহিত পৃর্বে যাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।＂

যাহারা অব্যবহিত পৃর্বে কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিয়াছে মুজাহিদ，সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান（র）－এর মতে উহারা হইল বদরের যুক্ধে নিহত কাফির্রণণ। ইব্ন আব্বাস （রা）বনেন ः বনূ কায়নুকার ইয়াহহদী সম্প্রদায়। ইব্ন जাব্বাস（রা）－এর মতটিই সর্বাধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ বনূ নাयীরের ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে রাসূলুল্बাহ （সা）বনূ কায়ুনুকার ইয়াহ্দীদেরকেই দেশান্তর করিয়াছিলেে।


অর্থাৎ মুনাফিকদের সাহাব্যের প্রতিশ্রতিতে প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহ্দীদের উপমা হইল শয়তনেনর ন্যায় ব্য，শয়তান মানুষকে বলিন，কুফরী কর। ফলে যখন সে কুফ্রী করিয়া বসিল তথন শয়ততন বলিল，তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্নাহ্কে ভয় করি।

ইব্ন জারীর（র）．．．．．আাদ্লুন্নাহ ইব্ন নাহীক（র）হইতে বর্ণনা করেন বে， আদুল্লাহ্ ইবৃন নাহীক（রু）বলেন，আাম হযরত আनী（রা）－কে বনিতে ఆনিয়াছি শে， বনী ইসরাঈলের এক আবেদ দীর্ঘ ষাট বছর যাবত আল্লাহ্র ইবাদতে মন্ন ছিন। শয়তান বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে একদিন শয়তন এক মহিলার উপর নিজের প্রভাব ফেনে এইভাব সৃষ্টি করে যেন তাহাকে জিন আছর করিয়াছে। আর মহিনার ভাইদ̆রকে বুদ্ধি দেয় বে，তোমাদের বোনের চিকিৎসা করিতে হইলে অমুক আবেদের নিকট লইয়া যাও，তাহারা মহিলাঢ্টিকে আবেদের নিকট লইয়া যায় এবং আবেদ তাহাকে নিজের কাছে রাiিয়া সরলনমে তাহার চিকিৎসা করিতে থাকে। ষীরে 丹ীরে শয়তান তাহার মনে কুমম্রণা দিতে থাকে। অবশশবে একদিন আবেদ মহিলার সহিত কুকর্ম করিয়া বসে। ফলে মহিলা অন্তঃসত্ত্木া ছইয়া পড়ে। এইবার আবেদকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহিলাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দেয়। আবেদ মহিলাটিকে হত্যা কंরিয়া ঝেলে। এইবার শয়তন একদিকে মহিলার ভাইদের কানে এই হত্যার সংবাদ জানাইয়া দেয়，অপরদিকে আবেhকে বনে বে，মহিলার ভাইর্যেরা আসিতেছে। এইবার তোমার মান আর জান দুই－ই শেষ হইয়া যাইবে। তবে

আমাকে সিজদা করিয়া খুশী করিতে পারিলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। ফলে আবেদ শয়তানকে সিজদা করে। সিজদা শেঝে শয়তান বলিয়া উঠে যে, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্পাহৃকে ভয় করি।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ কুফরী করিবার জন্য উসৃকানী দেয় আর যাহারা কুফরী করে জাহান্নামের অগ্নিই হইল উভয়ের পরিণাম। সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর ইহাই হইল প্রত্যেক জালিমের শাস্তির পরিণাম।

১৮. হে মু’মনিগণ! আল্লাহুকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর আল্লাহৃকে ভয় কর, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।
১৯. আর তাহাদিগের মত হইও না, যাহারা আল্লাহৃকে বিশ্মৃত হইয়াছে, ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আশ্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।
২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জারীর (র) বলেন, আমরা একদিন দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের পায়ে জুতা নাই, গায়ে শুধু একটি করিয়া চাদর জড়ানো আর গলায়

তরবারী ঝুলান্না। প্রায় সকনেই তাহারা মুযার গোর্রের লোক। উহাদিগের কুষার্ত মলিন চেহারা দেখিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। এরপর রাসৃলুল্মাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিনেন এবং হযরত বিলান (রা)-কে আযান দিতে বলিলেন। আযান শেষে ইকামত হইন এরপর নামাব্যে জামায়াত হইন। নামাय শেবে রাসূনুল্নাহ্ (সা) প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। তাহার পর সূরা হাশরের आলোচ্য আয়াত করিয়া সকলকে দান করিবার জন্য উদ্দুদ্ধ করেন। এমনকি বলিলেন বে, আল্লাহ্র সত্ুুধ্টি অর্জনের জন্য তোমরা এক টুকরা খেফ্মু হইনেও দান কর। খুতবা শেষে এক আনসারী কাঁধে করিয়া এক থনিয়া খাদ্য আনিয়া হাযির করেন। তাহার পর একে একে প্রত্যেকেই সাধ্য পরিমাণ দান করিতে ওরু করে। দেখিতে দেখিতে থাদ্য ও কাপড় ঢোপড়ের দুইটি স্ণূপ হইয়া গেল। দেথিয়া রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর চেছারা উজ্জুন হইয়া গেন। অতঃপর রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ ব্যে কেহ একটি ভালো কাজের নিয়ম চানু করিবে তাহার দেখাদেথি যাহারা সেই ভানো কাজ করিবে সে নিজের এবং অন্যান্য সকলের সওয়াব লাভ করিবে। কিন্ুু ইহাতে অন্যদের সওয়াব কমিয়া যাইবে না। আর যে কেহ একটি মদ্দ কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেথি পরবর্তী যাহারা এই কাজ করিবে, সে এবং অন্য সকলের ওনাহের ভাগী হইবে। ইহাতে অন্যদের ঞ্রাহ হ্রাস পাইবেনা।
 ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ত‘আলা ঈমানদারদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্র বে কোন হকুম পালন করা এবং বে কোন নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।
 জন্য "সে কি অপ্পিম পাঠাইয়াছ্।" অর্ণাৎ তোমাদিগ হইতে হিসাব প্রহণের পৃর্বে তোমরা নিজেরাই নিজেদিগের হিসাব লও আর ভাবিয়া দেখ যে, নিজেদের মুক্তির লক্ষ্য পরকানের জন্য কি নেক আমন সঞ্কয় কর্রিয়াছ?
 কর (ইহ দিতীয় তাকীদ) আর জনিয়া রাখ বে, আল্লাহ্ ত'আানা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাও ও অবস্থা সম্পক্কে সম্য় অবগত। ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে নহে।
 ডুলিয়া য়াইও না। অন্যথায় কিয়ামতের দিবসে বে আমলে সালিহ তোমাদিগের উপকারে

জাসিবে উহার কথা আমাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তোমাদিগের নেক আমল করিবার তৌফিক ইইবে না।
 কথা ভুলিয়া যায় উহারা ফাসিক তथা আল্লাহ্র নাফ্ররমান এবং কিয়ামতের দিন তাহাদিগের ধ্ধংস অনিবার্य। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'অানা বলেন :


অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিক্র হইতে বিমুখ না রাখে। যে এমন করিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হযরত আবৃ বকর (রা) এক খুত্বায় বনেন ঃ তোমরা কি জান শে, তোমরা সকাল-বিকাল নির্ধারিত সময়ের দিকে অপ্পসর হইতেছ? তোমাদিগের উচিত আল্লাহৃর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করা। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত বাহ্বলে কেহ এই লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে না। যাহারা নিজ্রের জীবন আল্লাহ্র নাফরমানীতে অতিবাহিত করে তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। চিত্তা করিয়া দেখ, তোমাদিগের পরিচিতজনরা অজ কোথায়? কোথায় সেই ক্ষমতাধর রাজা-বাদশাহরা যাহারা বড় বড় শহর নগর নির্মণ করিয়াছ্ এবং সুরক্ষিত দুর্ף তৈয়ার করিয়াছিন? সকলেই তো আজ এক সৃপ মাটির নীচে পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহ্র কিতাব। এই নূর হইতে তোমরা আলো গ্রহণ কর এবং ইহার ঘটনাবনী হইতে শিক্ষা গ্রণ কর। দেখ, আল্লাহ্ ত'অনা হযরত यাকারিয়া (আ) এবং তাহার পরিবারবর্গের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ঃ



অর্থাৎ তাহারা নেক কাজে অগ্গণী ছিল এবং আশা ও ভয়ের সহিত আমার নিকট দু‘আ করিত। আর আমার সম্মুখে ছিল তাহারা ভীত অবনত।

যে কথায় আল্নাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দের্য নয়, উহাতে কোন কল্যাণ নাই। যে সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হয় না। উহাতে কোন মগল নাই। যাহার অজ্ঞতা সহনশীলতাকে হার মানায় তাহার জীবনে কোন কল্যাণ নাই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ব্যাপারে নিন্দুকের পরোয়া করে তাহার জীবনেও কোন মগল নাই।
 আল্লাহ্র নিকট সমান নহে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :


অর্থাৎ পাপাচারীরা কি এই ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদিগের ন্যায় করিব যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগের জীবন মৃত্যু সমান হইবে? কতই না মন্দ উহাদিগের এহেন দাবী।

অন্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেন ঃ


অর্থাৎ অন্ধ আর চঙ্ষুষ্মান, ঈমানদার সৎকর্ম পরায়ণ আর পাপাচারীরা সমান নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।
 জান্নাতীরা সফলকাম। ইহারাই পরকাল্ল মুক্তি পাইবে, আল্লাহ্র শাস্তি ইইতে নিরাপদ থাকিটে।




(rr)

( )

২১. যদি আমি এই কুরআন পর্বঢর উপর অবতীর্ণ করিতাম ঢুমি দেখিতে উহা আল্লাহৃর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য यাহাতে তাহারা চিন্তা করে।
২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যঔ,ত কোন ইলাহ্ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
২৩. তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, ঢিনিই পরাক্রমশানী, তিনিই প্রবন, তিনিই অতীব মহিমাব্বিত, উহারা यাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহু তাহা হইতে পবিত্র, মহান।
२8. তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ডাবন কর্তা, রুপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছू আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের মহত্ শ্রেষ্ঠত্ এবং সুউচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

"यদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় শক্ত কঠিন সদৃঢ় এবং সুউচ্চ পদার্থের উপর যদি আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করিতাম আর পর্বত এই কুরআন বুঝিয়া ইহার উপলধ্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে পর্বত আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হইয়া ভাগ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। পক্মান্তরে হে মানুষ! পর্বতের তুলনায় তোমরা বহু গুণে দুর্বল ও ছোট। সুতরাং কুরআনের উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আল্লাহৃর ভয়ে তোমাদিগের অন্তর ভীত ও বিগলিত না হওয়া কিভাবে শোভা পায় ?
 আমি এইজন্য উপস্থাপন করিতেছি যাহাতে মানুষ চিন্তা করে।

মুতাওয়াতির হাদীসে আছে যে, মিম্বর তৈরির পৃর্বে রাসূনুল্মাহ্ (সা) একটি খর্জুর বৃক্ষের খুঁটির সহিত ঠেস দিয়া জুমুআর খুতবা পাঠ করিতেন। মিম্বর নির্মাণের পর ฆুঁটিটি একটু সরাইয়া রাখা হয়। সর্বপ্রথম যেদিন খুঁটির পরিবর্তে রাসূলুল্নাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে লাগিলেন তো খুঁটিটি ছোট শিশ্ডর ন্যায় ফুঁফাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। ইমাম হাসান বসরী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন ‘হে মানুষ! এই নিষ্প্রাণ খর্জুর থুঁটির অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তোমাদিগের বেশী ভালোবাসা থাকা উচিত।' অদ্রপ আলোচ্য আয়াতেও এই কথাই বলা হইয়াছে যে, নির্জীব পর্বতই যখন আল্লাহ্র কালাম ণ্ওনিয়া বুঝিতে পারিলে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তোমরা কুরআন শ্রবণ কর ও উহার মর্ম বুঝিতে পার। তোমাদিগের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত একটু ভাবিয়া দেখ।

অতঃপর আল্নাহ্ ত'জালা বলেন :
 অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই। তিনি ব্যতীত কাহারো ইবাদত করা বৈধ নহে। আমরা যাহা চর্ম চক্ষে দেখি আর যাহা দেখি না তিনি তাঁার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। আকাশমఆলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে কোন কিছুই তাহার জানার বাহিরে নহে। এমনকি ঘোর অন্ধকারে লুক্কায়িত অণু-পরমাণু সস্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। তিনি রাহমান, তিনি রাহীম।

जর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা দয়া সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে বিত্তৃত ও পরিব্যাষ্টু- সকলের প্রতিই তিনি দয়ানু।
 দয়া সর্ব্র বিস্তৃত।

आরেক আয়াতে বলেন : ${ }^{\circ}$ প্রতিপানক নিজের উপর দয়া প্রদর্শন অনিবার্য কর্যিয়া নইয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ


তিনি আল্লাহু, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিজ, তিনিই শাত্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবন, তিনিই অতীব মহিমাबিত।
'U': অর্থ সবকিছুর অধিপতি সর্ববিষয়ে যাঁহার একচ্ছত্র কর্ত্তত্ণ, যাঁহার কোন কাজ্জ বাধা প্রদান করার মত কেছ নাই।
 কাতাদা (র) বলেন ঃ মুবারক তथা বরকতময়।
'سَّ - যাবতীয় দোব-জুটি হইতে নিরাপদ ও মুক্ত।
’~مْ - यিनि কাহারো উপর জুলুম করার প্রবণতা হইতে নিরাপ্তা দান করেন। যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণনা করেন। নিরাপত্তা বিধায়ক। ইব্ন यায়েদ (র) বলেন : : সত্য়নককারী।
'



 গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত।

সহীহ: হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মহত্ আমার ইযার আর অহংকার আমার চাদর। যে কেহ্ আমার এই দুইটির কোন একটি লইয়া টানাটানি করিবে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ جـبــ করেন।
 যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র মহান।"
 র্রপদাতা।"
 বাস্তবায়িত করা। পরিকল্পনাকে হুবহু বাস্তবায়িত করার ক্ষুতা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নাই। আল্লাহ্ই একমাত্র সত্ত্বা যিনি যাহা ইচ্ছা পরিকল্পনা ও নির্ধারণ করিতে পারেন।
 আল্লাহ্ তা‘আলা যখন যাহা সৃষ্টি করিতে চাহেন তিন বলেন, 'হও' আল্মাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তাহার নির্ধারিত রূপে ও গুণে উহা হইয়া যায়। ইহার কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না।
 অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

## 

বুখারী, মুসলিম শরীফে আছে শে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্মাহ্র নিরানব্বই নাম আছে৷ যে ব্যক্তি সেইতুলি অনুধাবন করিবে ও মুখস্ত রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন।

ইবনে কাছীর ১১তম খ'জ——

আল্লাহ্র নিিরানব্বইটি নাম নিম্নর্রপ :



 ألـلَطِيْفُ آْنَ








 পরিচালনা ও বিধান প্রণয়ন্রে প্জ্ঞময়।

ইমাম आহমদ (র) :.... মা‘কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মা'কান ইব্ন ইয়াসার (রা) বনেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছছেন ঃ বে ব্যক্তি সকালে
 হাশের্রে শেষ তিন আয়াত পাঠ করিবে আল্নাহ্র নির্দেশে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সক্ঞ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দু‘আ করিতে থাকিবেে আার সন্ক্যায় পাঠ করিনে একই ফ্যীনত লাভ করিবে। যদি ঐ ঐ দিনে বা রাতে মৃত্যু হয় তবে সে শহিদী দরজা হাসিল করিবে।

## সূর্রা মুম্তাহিনা

১৩ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহৃর নামে


 ○。




১. হে মু’মিনগণ! আমার শক্র্র ও তোমাদের শক্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ, অথচ উহারা তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিক্কৃত করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহৃকে বিশ্বাস কর। यদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি নাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত

इইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ করিতেছ? তোমর্রা याহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর, তাহ়া আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিদ্রুত হয় সর্রল পথ হইতে।
২. ঢোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শক্রু এবং হস্ত ও রসनা দারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং চাহিবে ভে, তোমরাও কুফরী কর।
৩. ঢোমাদের অষ্ষীয়-স্বজন ও সন্তান-সד্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। অল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; ঢোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

তাফস্সীর ঃ এই সূরার ঞুুলাগ হাতিব ইব্ন আবূ বলতাআ (রা)-এর ঘট্নার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ ইইয়াছে। ঘটনার বিবরণ নিন্ন্রপ :

হাতিব (রা) হিজরতকারীদের একজন এবং বদর যোদ্দাদেরও অন্যতম। তিনি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী ছিলেন না বরং হযরত উসমান (রা)-এর হনীফ বা অभীকারাবদ্ধ ছিলেন। মক্কায় ঢাহারার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রহিয়া গিয়াছিন। যथন মক্ৰার কাফির্ণণ হুদায়বিয়ার সন্ধিচূক্তি ভ করিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্木া বিজয়ের সংক্প্প নিয়াছিলেন। এরপর মক্কার কাফি্রদের বিরুক্ধে মুসলমানদিগকে যুক্ধের প্রষ্তুতির জন্য আদেশ করিনেন এবং তিনি দু‘আ কর্রিয়াছিলেন, "ছে আন্লাহৃ! আমাদের এই খবরকে তুমি তাহাদের নিকট গোপন রাখিও।"

হাতিব (রা) এই আকাজ্মা করিয়া পত্র निখিয়া কুরাইশ গোত্রের এক মহিলাকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে পারেন বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাদের বিরুপ্ধে জিহাদের সংকল্প কর্রিয়াছেন। ফলে তিনি তাহাদের নিকট আস্থা অর্জন করিবেন।

এইদিকে আল্লাহ্ ত‘আলা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানাইয়া দিলেন। সুতরাং তিনি উক্ত মহিলার পশাদ্ধাবন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং মহিলার নিকট হইতে পত্রটি উদ্ধার করিলেন। এই ঘট্না সঠিক হওয়ার ব্যাপারে রুথারী ও মুসলিম শরীফফ বর্ণনা রহিহ়াছে।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) .... হयরত আनী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, রাসূলুল্बাহ্ (সা) আমাকে জুবাফ্যের ইব্ন আওয়াম ও মিকদাদ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিলেন বে, তোমরা মহিনাটির পশাদ্ধাবন কর, মহিলাট্টেকে তোমরা "রওজা<্র খাক" নামক স্থানে উটের পিট্ঠ বসা অবস্থায় পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি উদ্ধার করিবে। হयরত আनী (রা) বলেন : আমরা উ島 চানাইয়া দ্রুতগতিতে মহিলাটির পশাদ্ধাবন করিলাম। রఆজায়ে খাকে তাহাকে পাইলাম এবং বলিলাম, পত্রটি বাহির কর্রিয়া দাও। মহিলাটি বলিল- আমার নিকট পত্র নাই। আমরা বলিनাম, হয় পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে আমরা বিবম্র্র কর্রিয়া ফেলিব।

পরিশ্শে মহিলাটি তাহার চূলের র্থাশা ইইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। आমরা পত্রটি बইয়া রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। পত্রটির সারাংশ ছিল হাত্ব (রা) মক্কার কাফিরদিগকে রাসৃন্ল্লাহ্ (সা)-এর অভিযান সশ্পর্কে অবহিত করিতে চায়। এরপর রাসূলূন্নাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে বলিলেন, হে হাতিব! এই কাজ করিতে তুমি কেন উদুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরব করিলেন, আমি গোত্রীয়তবে কুরাইশী নই বরং গোপনীয়जাবে বসবাসকারীীদের একজন। প্রত্যেক মুহাজিরের আপন লোক মক্কায় রহিয়াহে। তাহারা তাহদদর আা্ীীয়ী-ব্বজনকে হিফাজত করে। অমি ঈমানকে গোপন রাখিয়া, ঈমান হইতে দূরে সরিয়া বা পাপাচারীকে পছ্দ করিয়া এই কাজ করি নাই। বরং কাফিরদের নিকট এই সংবাদ প্পৗছছয়া একইু আা্থ লাভ করিতে পারিলে, তাহাদর জুনুম-নির্यাতন হইতে আমার গোঢ্রীয় লোকেরা হিফাজতে থাকিবে।

রাসূनूল্নাহ্ (সা) বলিলেন : হাতিব সত্য বলিয়াছে। এই দিকে হযরত উমর (রা) অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকেরের গর্দান উড়াইয়া দিব!’ হयরত (সা) বলিলেন, হে উমর! ঢ়ামার কি জানা নাই বে, আাল্ধাহ্ ত'‘ালা বদর যোদ্ধাদিগকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন। আার হাতিব তো বদর যোদ্ধাদের অন্যতম। মুহাল্দসীনগণণর বিরাট একটি দল অনুক্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইবৃন মাজাহ শরীফফ সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার ভিন্ন সূত্রে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সংকননে "মাগাজী" অধ্যায়ে আরও বৃদ্ধি সহকারে উহা উদ্ধি করিয়াছেন। উক্ত ঘটনার প্রেকিতে আল্পাহ্ ত'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন :


ইমাম বুथারী (র) তফসীর অধ্যায়ে বলেন : উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই উদৃতিটি আমর্রে সূত্রে না উমরের সূত্রে সেই ব্যাপারে তিনি निषिত নহেন। তিনি বলেন ঃ आनী ইব্ন মদীনী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিন যে, এই घটনার প্রেক্কিতে কি এই সূরা অবতীী হইয়াছে? आনী ইব্ন মদীনী বলেন ঃ आমি ইशা উমর (রা) হইতে এমনতাবে মুখস্ত করিয়াছি বে, একটি অক্ষর পর্যন্ত ভুলিয়া यাই নাই। তবে আমি আর কাহাকেও ইহা মুখস্ত করিতে দেখি নাই।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) .... হयরত আनो (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। इयরত আनী (রা) বলেন ঃ রাসূনুন্নাহ্ (সা) আমাকে, আবূ মারসাদ ও জুবাঢ়ের ইবৃন আওয়াম (রা)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় প্রেরণ করিনেন এবং তিনি বলিয়া দিলেন বে, উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তাহাকে তোমরা রওজায়ে খাকে পাইবে, মহিলাটির নিকট হাতিব ইব্ন আবূ বলত'অার লিখিভ মক্কার কাফিরগণের প্রতি একটি পত্র রহিয়াছে। প্র্টি উক্ত মহিনা হইতে উদ্ধার করিবে। আমরা মহিনাটিকে সেস্থানে পাইনাম, यেস্গানের কথা রাসূন্নুল্াহ্ (সা) বলিয়াছিনেন। আমরা তাহাকে বলিলাম : পত্রটি
 বসাইয়া অনুসন্ধান করিয়াও পত্র পাইলাম না।

আমরা বলিলাম ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) তো ভুল করিতে পারেন না, হয় তুমি পাত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় আমরা তোমাকে বিবম্র্র করিয়া ফেলিব।

মহিনাটি গত্ত্তর না দেথিয়া পরিধ্ধেয় বন্ত্রে আবৃত অববश্থায় কোমর হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। পরিশেষে আমরা পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। সে তো আল্ধাহু, আল্লাহ্র রাসাঁূ ও সকন মুসনমানের সহিত বিশ্বাসঘাতকত করিয়াছে। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

রাসুলুল্মাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঢুমি এই কাজে কেন উদ্মু হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয করিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহৃ! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসৃলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিন। আমি এই আশা করিয়াছ্ছিনাম বে, যদি মক্াবাসীর নিকট একটু আা্থা অর্জন করিতে পারি, তাহলে আমার গোত্র ও সশ্পদ্ হইতে মুসিবত দূরীডূত হইয়া যাইবে। হযরত (সা) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। তোমরা তাহার প্রতি সর্দা-সর্বদা সুধারণা রাখিবে।

এই দিকে উমর (রা) আবার বলিলেন, আমাকে অনুমিত দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। কেননা, সে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূন এবং সকন মু’মিনের সহিত বিশ্বাসঘাত্তण কর্রিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন ঃ সে কি বদর বোদ্ধাদের অন্ত্ভূক্ত নহে? তিনি আরো বলিলেন, আল্লাহ্ ত'অালা আহলে বদর সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, ‘তোমরা যাহা ইচ্পা করিতে পার, তোমাদের জন্য জন্নাতকে ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল। অথবা জামি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিनाম।

হযরত উমর (রা) অশ্রববিগলিত কণ্ঠে আরয করিলেন, ‘আাল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূল আসল সত্য সশ্পক্কে জানেন।' ইহা বুখারী শরীরেের বদর যুঙ্ধ পরিচ্মেদের মাগাজী অধ্যায়ের বন্ণনা।

হযরত আनो (রা) হইতে ইহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন হাতিম (র) ..... আनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আनী (রা) বলেন :

রাসৃনूল্মাহ্ (সা) মক্কা অভিযান সংকল্গের সময় সাহাবাদিগকে একত্রিত করিলেন। উহার মধ্যে হাতিব ইব্ন আবূ বলত'আআ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আর জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল বে, তিনি খায়বার অভিযানের ইচ্ঘ পোষণ করেন। আनী (রা) বলেন, অতঃপর হাতিব (রা) মক্কায় প্র্র পাঠাইলেন বে, তিনি মক্কা অতিযানের প্রস্ুুতি গ্রহণ কর্রিয়াছেন।

এইদিকে আল্লাহ্ ত'জালা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ঘটনাটি জানাইয়া দিলেন। আनী (রা) বলেন, এমতাবস্ষায় রাসুলুল্মাহ (সা) আমাকে ও আাু মারসাদকে উটে আরোহণ অবস্থায় পাঠাইলেন এবং তিনি ইহাও বনিয়া দিলেন বে, তোমরা রওজায়ে খাকে একটি মহিনার সাম্মাৎ পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি

উদ্ধার করবে। इযরত আলী (রা) ন্েন : আমরা মহিনাটিকে সেস্থানে পাইলাম বেস্शানের উল্লেখ রাসূন্ন্নাহ্ (সা) করিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বনিলাম,প্রটি বাহির করিয়া দা৫! মহিনাটি বলিন, আমার নিকট পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার সফর সাম্পী নামাইয়া অনুসক্ধান করিবার পরেও পত্রাট পাইলাম না। আবূ মারসাদ বলিলেন, তাহার নিকট পত্র নাই। হयরত आनी (রা) বলিলেন, রাসূলুল্बाহ् (সা) কথলো ভুল বলিতে পারেন না এবং কাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্নও করিতে পারেন না। আমরা তাহাকে आবার বলিলাম, হয় পত্রটি বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি বনিল, आপনারা कি মুসনমান নহেন, আপনারা কি আল্লাহ্কে ভয় করেন না। आমরা তাহাকে বলিলাম, হয় পত্র বাহির কর, না হয় তোমাকে বিবশ্ত্র করিয়া ফেনিব। আমর ইব্ন মুরুরা বলেন ঃ পর্রটি তাহার কোমর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। হাবীব ইব্ন অবূ ছাবিত (র) বলেন ঃ মহিলা পূর্ব হইতেই পত্র বাহির করিয়া দিয়াছিন।

এরপর আমরা পত্র নইয়া হযরতের দরবার্ উপস্থিত হইনাম এবং পত্রটি হাতিব (রা)-এর ছিন। এই দিকে উমর (রা) দাঁড়াইয়া আরু করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহৃ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে আল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্ধাসঘাতকত করিয়াছে। হयরত (সা!) বলিলেন, হাতিব কি বদর যোদাদের একজন নহে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হ্যা, হযরত উমরও বলিলেন, হ্যা। তবে সে তো চুক্তি ভপকারী এবং আপনার শর্রুদিগকে আপনার বিরুদ্ধে সাহাय্য করিয়াছে। হযরত (সা) বनিনেন, আল্নাহ্ ত"আनা আহুলে বদর সশ্পর্কে অবগত আছেন, এবং তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন এই বনিয়া বে, তাহারা यাহা ইচ্ম করিতে পারে, নিষ্য় তোমরা যাহা কর আমি সম্যক জ্ঞাত আছি। হयরত উমর (রা) অশ্ছ বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, আল্মাহ্ ও আল্লাহ্র রাসৃন সম্যক অবগত। এরপর রাসূনুন্নাহ্ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজ করিতে কেন উদ্দুদ্ধ হইয়াছ, হাতিব (রা) আরय করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! आমি কুরাইশ গোত্রের অধিবাসী। আমার ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সেথায় রহিয়া গিয়াছে। আর আমার স্বজন বলিতে সেথায় কেহ নাই। অথচ আপনার সকল সাহাবীর গোব্রীয় লোক সেথায় রহিয়াছে। যাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সশ্পদ হিফাজত করিয়া থাকে। আমি यদি এই কাজ করিয়া তাহাদের নিকট একটু আস্থ নাভ করিতে পারি, তাহলে আমার সকলে সেথায় নিরাপদ্দ থাকিতে পারিবে।
 করি। হযরত (সা) বলিলেন ঃ হাতিব সত্য বলিয়াছে। তোমরা সদা-সর্বদা তাহার থ্রতি সুধারণাই করিবে।

হাবীব ইবৃন আবৃ ছবিত (র) বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ ত'অালা এই ঘটনার
 এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন জারীর（র）অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছছন। ইহা ঐতিহাসিকগণও বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেক্চিতে উরওয়া ইব্ন জুবায়ের（রা）ও অন্যান্য মুহাদ্দেীনগণ হইতে মুহাম্মদ ইবุন জা‘ফ্র ইব্ন জুবার্যের 心 মুহাষ্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার（র）বর্ণনা করেন বে，তিনি বলেন ：

যখন রাসূনুল্নাহ্（সা）মক্কা অভিযানের উল্দশ্যে জনসমাবেশ করিলেন，তখন হাতিব ইব্ন আবূ বলত＇আ（রা）সংবাদ প্রদানের জন্য এই মর্মে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন ভে， তিনি মক্কা অভিযানের সংকল্প কর্রিয়াছেন। তিনি পত্রটি মক্কার কাফিরদের নিকট একটি মহিলার মা্যমে প্রেরণ কর্লিলেন।

মুহাম্দদ ইব্ন জা‘র্রে ধারণা，মহিলাটি মুযায়না বংশের এবং তিনি ব্যতীত সকলের ধারণা ハে，মহিনাটির নাম＂সারা＂，বনী আদ্দুল মুত্তালিবের দাসী।

হাতিব（রা）পত্রটি কুরাইশদের নিকট পৌছাইবার জন্য উক্ত মহিনাকে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। মহিলা পত্রটি তাহার মাথায় চুলের লোঁার মধ্যে রাখিয়াছিন এবং cোঁপা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিন। এদিকে রাসূনুন্নাহ্（সা）আসমান হইতে হাতিব （রা）－এর কার্যকলাপ সশ্পর্কে অবহিত হইলেন।

এরপর রাসূলুল্নাহ্（সা）আনী ও জুবায়ের ইব্ন আওয়ামকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন বে，তোমরা কুরাইশঢদর প্রতি হাতিব（রা）－এর লিথিত পত্র একটি মহিলার নিকট পাইবে। হাতিব তাহাদিগকে আমাদের কার্যস্টী সশ্পর্কে সাবধান করাইতে চায়। তাহারা মহিনাট্টিকে হানীফায়ে বনী আহমদের নিকট পাইলেন। তাহারা হালীফায় মহিনাকে নামাইয়া তাহর সফ্র সামগ্রীর ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কোন কিছু পাইলেন ना।

एयরত আनो（রা）বলেন ঃ আমি শপথ করিয়া বनিতে পারি，রাসূন্ল্নাহ্（সা） কখনো ভুন বলিতে পারেন না এবং তিনি কাহাকেও মিথ্যা প্রিপন্ন করিতে পারেন না， হয় তুমি পত্র বাহিন কর্রিয়া দাও，না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফোিব। মহিনাটি
 হাতে সোপর্দ করিয়া দিল। তিনি পত্রটি নইয়া হযরতের দরবারে হাবির হইলেন। রাসুলুল্নাহ（সা）হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ：হে হাতিব！তুমি কেন পত্র
 রাসূলের প্রতি ঈমান आনিয়াছি，আমার ঈমানের মধ্যে কোন প্রকারের সন্দে আলে নাই，আমার ঈমান অটন। তবে আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার মক্কায় স্বগোঢ্রীয় কোন আষ্যীয়－স্বজন নাই। ফনে আমার সন্তান－সন্ততি，ধন－সম্পদ হিফাজত করিবার কেহ नाई।

হযরত উমর（রা）বলিলেন，ইয়া রাসৃলাল্লাহ্！আমাকে অনুমতি দিন আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। রাসূনূন্ধাহ্（সা）বলিলেন，হে উমর！ তোমার কি জানা নাই？আল্লাহ্ অ＇আলা বদরের দিন বদরীদিগকে সাধারণ ক্ষমা কর্য়া

দিয়াছেন এবং তিনি বনিয়াছ্ন, ‘তোমরা যাহা ইচ্মা করিতে পার, আমি তোমাদিগক্কে

 পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। মা'মার (র), উরওয়া (র) হইতে যুহ़রীী (র) সৃত্রেও অনুক্পপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, উক্ত আয়াতఅলি হাতিব ইব্ন আবূ বলত'আ (রা)-কে ঊপলক্ষ করিয়া অবতীর হইয়াছে। কেননা, তিনি বনী হাশেমের সারা নামক এক দাসীকে দশ দিরহামের বিনিময়ে মক্কার কাফির্গণণর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটির পচাদ্ধাবনের লক্ষে হয়র উমর ইব্ন খাত্তাব ও আनী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠাইনেন। তাহারা মহিলাকে জহহৃা নামক স্থানে পাইলেন। घটনার অবশিষ্ষাশশ পূর্ব্র বর্ণিত ঘট্নার ন্যায় অনুর্রপ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), যুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আ७ফী (র) বলেন ঃ আয়াত্ছলি হাতিব ইব্ন আবূ বলতত'অ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।


অর্থাৎ বেই সকল মুশরিক ও কাফিরগণ আল্ধাহ্, আল্লাহুর রাসূল ও মু’মিনদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্ধাহ্ ত'আলা এই আয়াতে তাহদের সহিত নড়াই করা ও শর্রুতা পোষণ করাকে বৈষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহৃ ত'আলা অडিভাবক, বন্ধু ও দোস্তর্ণপে গ্রহণ করিতে নিষেষ করিয়াছেন। ‘েেমন- আল্ধাহ্ ত‘আলা বলিয়াছেন :


আয়াতটি কঠিনতম ভীতি প্রদর্শন ও হুশিয়ারী স্বর্রপ। আল্নাহ্ ত'আলা আরও বলেন ঃ


অর্থাৎ হে মু’মিনগণ! তোমাদের পৃর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও खীড়ার বস্থু মন্ন করে, আল্লাহ়কে ছাড়িয়া তাহািিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুক্রপপ গ্গণ করিও না। আল্লাহ্ আরও -বলেন :


ইবনে কাছীর ১১তম খঙ--b

जর্থাৎ হে মু’মিনগণ! তোমরা মু‘মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে সাহায্যকারীরূপপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্, জন্য তোমাদের বিরৃদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ সৃষ্টি করিতে চাও? আল্লাহ্ ত‘অালা বলেন :


মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যেই কেহ এইর্রপ করিবে, তাহার সহিত আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহাতে দোষ নাই यদি তোমরা তাহাদের নিকট আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্নন কর। আর আল্লাহ্ নিজেই তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। যেহেতু হাতিব (রা) তাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হিফাজতের লক্ষ্যে কুরাইশদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেহেতু হযরত (সা) তাহার উযর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হুযাইফা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) আমাদিগকে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় হইতে এগারটি পর্যন্ত উপমা বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত উপমা হইতে তিনি একটি মাত্র উপমা আমাদিগকে বর্ণনা করিয়া ওুাইয়াছিলেন। আর বাকীতুলি তিনি আমাদিগকে বলেন নাই। উপমাটি নিম্নর্রপ। তিনি বলেন ঃ একটি অসহায় দুর্বল জাতির সহিত শক্তিশালী, বিদ্রোহী, উগ্গপন্থী দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর আল্লাহ্, তাআলা দুর্বল, অসহায় দলটিকে বিজয় দান করিলেন। দুর্বল দলটি যখন শক্তিশালী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বিজয় অর্জন করিবার ফলে কাফিরগণ রুষ্ট হইয়া মু’মিনগণের সহিত নির্যাতন আরম্ভ করিল। এরপর আল্লাহ্ তাআলা কাফিরগণের প্রতি অনন্তকালের জন্য অসন্তুষ্ট হইলেন।
 কখনো তাহাদের শক্রুদের সহিত বন্ধুত্ব না রাখে এবং তাহাদের শক্রুদের ব্যাপারে সর্বদা উত্তেজিত থাকে। কেননা তাহারা রাসূলুল্নাহ্ (সা) ও তাঁহার সাথীদিগকে নির্বাসিত করে এই অপরাধে যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহারই
 অর্থাৎ তাহাদের নিকট তোমাদের একটাই অপরাধ যে, তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছ। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা‘আলা বনেন ঃ

 পরাক্রমশানী ও প্রশংস্সাई অাল্লাহ্র প্রতি।"
 "উহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ডাবে বহিষৃৃত করিয়াছছ। ও্বু এই অপরাধে યে, তাহারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্মাহ্।"

আল্নাহ্ ত'অানা বনেন :
 তোমরা আাল্পাহ্র রাস্তায় জিহা কর, তাহারই সন্ত্টি লাতের উদ্দল্যে, তাহলে তোমরা তাহাদের সহিত বক্ধুত্ব করিও না এনং তোমরা আমার শত্র ও তোমাদের শক্রুকে অভিভাবক বানাইও না। অথচ তাহারা তোমাদের উপর বিষণ্ন হইয়া ও ধর্মের প্রতি డ্রোধান্নিত হইয়া ঘর-বাড়ী, ধন-সশ্পদ হইতে তোমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে।

जল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
(大ाমরা তাহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ কর, অথচ তোমরা যাহা গোপনে ও প্রকাশ্য কর, आমি ঊহা সর্বব্যাপারে সম্যক অবগত আছি।
 यদি উহারা তোমাদিগকে কাবু করিতে পারে, তাহলে তোমাদিগকে কথাবার্তায়, কাজে-কর্ম কষ্ঠ ও ভীতি প্রদর্শন করিবে।
 করিতে না পার।

ইহাও তোমাদের সহিত তাহাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে শর্রুত। তাহলে তোমরা তাহাদের প্রতি বক্ধুত্বের হ্তু কিভাবে প্রসারিত করিবে?

আয়াতাংশটি শক্রপণণর সহিত সর্বদা উত্তেজিত থাকার প্রতি ইপ্পিত বহন করে।


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের পরিজন আল্নাহ্ ত‘অালার কোন উপকারে আসিবে না। यদি তোমরা আল্ধাহ্কে অসন্তুষ্ট কর আর তাহাদিগকে সত্তুষ্ট কর এই উস্দেশ্যে বে, তাহারা তোমাদের সকন মুসীবতকে দূভীভূত করিয়া দিবে, এটা তোমদের ভুन ও ভ্রান্ত ধারণ। আর বে ব্যক্তি তাহার বংণের পাপাচরেরে অনুকৃলে হইবে
 সকন কৃতকর্ম বিফলে গিয়াহছ।

মনে রাখিবে, আল্লাহ্ ত'আলার নিকট তাহার নিকটতম কেহই উপকার করিতে পারিবে না। চাই সে কোন নবীরও নিকট্ট্ম স্বজন হইয়া থাক।

ইমম আহমদ (র) ....... হयরত আनাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিঞ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্ধাহ্! আমার পিতা কোথায় ? রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলেন, ‘জাহান্নামে’। ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসৃনাল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামী ।' সহীহ্ মুসলিম ও সুনানে আবূ দাউদ্দে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।








8. তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ; ঢাহারা ঢাহাদের সশ্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘তোমাদের সন্গে এবং তোমরা আল্লাহূ পরিবর্ত্ত যাহার ইবাদত কর তাহার সণ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইন শক্রুত ও বিদ্মষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্য ঈমান আান।' তবে ব্যতিক্রিম ঢাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি- ‘আামি নিচয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আiি কোন অধিকার রাधि ना।’

ইব্রাহীম ও তাহার অনুসারীরা বলিয়াছিল, ‘‘ে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর কর্রিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছ্ এ এবং প্রত্যাবর্তন -ঢো তোমারই নিকট।’
৫. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না, হে আমাদের প্রতিপালক! ঢুমি আমাদের ক্ফমা ক্রু, ঢুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
৬. তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্য় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ উহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর : আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাঁহার সেই মু’মিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, যাহাদিগকে তিনি কাফিরদের সহিত জিহাদ করিবার, শক্রুতা বজায় রাখার, তাহাদের পার্প্ববর্তী না হওয়ার ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার আদেশ দিয়াছেন।
 সারমর্ম ছইল সেই সকল অনুসারীগণ যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াহে।
 করিয়াছি।

و এবং তোমাদের ধর্ম, রীতি-নীতির সহिত।.
 তোমাদের ও আমাদের মাঝে শক্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ হইয়া গিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফর বা পাপাচারের উপর অধিষ্ঠিত থাকিবে। সুতরাং আমরা চিরকালের জন্য তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষ পোষণ করিব।
 করিবে ও একমাত্র তাহারই ইবাদত না করিবে, यাহার কোন শরীক নাই এবং আল্লাহ্র ইবাদতের সহিত শির্ক ছাড়িয়া দিতে হইবে।

 প্রার্থনা তাহার বাপের জন্য। এই কারণণ বে, তিনি ৩্রুমাত্র প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। যখন তাহার নিকট পরিষ্ষার হইয়া গেন বে, তাহার পিত্ আল্লাহ্র শক্রু, তখনই তিনি স্বীয় পিতা হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এবং এই কারণে কিছু সংখ্যাক মু’মিন মুশরিক অবস্থায় মৃত্য বরণকারী পিত-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন ও তাহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন বে, ইবৃরাহীম তাহার পিতার জন্য ফমা


"আস্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, নবী এবং মু’মিনদের জন্য সঙ্গত নহে, যখন উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা জাহান্নামী।"

ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া। অতঃপর ইহা তাঁহার নিকট যখন সুম্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্র শক্রু তখন ইব্রাহীম (আ) উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইব্রাহীম (আ) তো কোমল-হৃদয় ও সহনশীল। আল্লাহ্ তাআলাা বলেন :


অর্থাৎ ঃ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে তোমাদের কোন আদর্শ নাই।
ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মুকাতিল, ইব্ন হাইয়ান, যাহ্হাক (র) ও অন্যরা ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

যখন ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া গেলেন ও তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তখন তাঁহারা একমাত্র আল্মাহ্র নিকট আশ্রয়স্থল বানাইয়া লইল এবং তাঁহারই নিকট অশ্রু বিসর্জন দিল।

অতঃপর ইব্রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের উক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে গিয়ে আল্নাহ্ তা'আলা বলেন :
, অर्थाৎ আমরা তো সকল কাজে তোমার উপর ভরসা করি ও তোমার উপর সোপর্দ করি এবং আখিরাতে তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।
. অর্থ হইল ঃ আমাদিগকে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে বা তোমার পক্ষ হইতে আযাবে নিপতিত করিও না। কারণ, তাহারা বলিবে, যদি ইহারা সত্য ধর্মের উপর থাকিত, তাহলে ইহাদের উপর কেন আযাব আসিতেছে ? যাহ্হাক (র)-ও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল ঃ তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর সাহায্য করিও না। ফলে তাহারা পরিহাস করিবে এবং প্রচার করিবে যে, আমরাই সত্য ধর্ম্মর উপর রহিয়াছি। ইব্ন জারীরও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন ।

আয়াতাংশের অর্থ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ‘তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয় দান করিও না, কেননা তাহারা আমাদের সহিত পরিহাস করিবে।’
 গুনাহ্সমূহকে অন্যের দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া দিও। তোমার ও আমাদের মাঝে যাহা কিছু রহিয়াছে সব কিছুকে তুমি লোপ করিয়া দাও।
 প্রজ্ঞাময়।


এই আয়াতের অর্থ পূর্বের আয়াতের মত বরং এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতের গুরুত্ব বহন করে।
 প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু’মিনদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।

 অকৃতজ্ঞ হইয়া যাও, তথাপি আল্নাহ্ তা‘আলা অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ ঃ বলা হয় সেই সত্তাকে যিনি তাঁহার সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর ইহার উপযুক্ত অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। याँহার কোন শরীক নাই। याँহার সমতুল্য কেহ নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, এক প্রবল পরাক্রমশাनী সত্তা। তাঁহার সৃষ্টির নিকট তিনি প্রশংসনীয়। তিনি তো সকল কাজে-কর্মে প্রশংসার পাত্র। তিনি অদ্বিতীয় এবং তাঁহার সমকক্ষও আর কেহই নাই।





৭. যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।
b. দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করে নাই, তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না । আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।
৯. আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো জালিম।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের সহিত শর্রুতা রাখার নির্দেশ প্রদানের পর, এখন মু’মিনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :

届 आল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতাংশে তোমাদের মাঝে বিদ্বেষের পর ভালবাসা, বিষণ্নতার পর বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের পর শীঘ্রই অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।
 বস্তুকে একত্রে মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখখন ।

আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও কঠোর বিরোধিতার পরে হৃদয়ের মাঝে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তোমরা একটি সমাজ্ে পরিণত হইলে।

যেমন আল্মাহ্ তা‘আলা আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলেন : اُْکُرُig
 কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হ্ৰদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন । ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা অগ্নিকুত্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া রানূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে বিপথগামী পাই নাই ? অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে সঠিক

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অার তোমরা বিক্ষিঞ্জ ছিলে, অল্লাহ্ ত'আলা জামার মাধ্যমে তোমাদিগকে একত্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


আল্লাহ্ তিনিই যিনি আপনাক্ নিজ সাহায্য ও মু’মিন দ্বারা শক্তিশানী করিয়াছেন। এবং মু’মিনদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার কর্রিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর সবকিছু যদি আপনি ব্যয় করেন তবুও তাহাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিবেন না। কিন্নু আল্লাহ্ই তাহাদের পরপ্পরে প্রীতি সঞ্চার কর্রিয়াছেন। আাল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয়।

হাদীস শরী<ফ বর্ণিত হইয়াছে বে, বক্ধুর সহিত বন্ধুত্পের সময়: এইদিকেও লক্ষ্য রাখিবে বে, ঐ বন্ধু তোমার কোন এক সময় শক্রু হইয়া যাইবে এবং কাহার্রে সহিত শৰ্রুতায় সীমানংঘন কর্রিও না, হইতে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু ইইয়া যাইবে।

আরবের এক কবি বলেন :

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد يجـمـ الله الـشـتيتـين بـعدمـا } \\
& \text { يـــــنان كـل الـطـن ان لاتــلاقـــــا }
\end{aligned}
$$

দুইটি দূরবর্তী বস্সুর মাঝে পরস্পরে মিলনের ধারণা না থাকিনেও আল্লাহ্ কোন সময় উভয়কে একত্র করিয়া দেন।
 তওবাকে কবূল করেন। আর যদি সে আল্লাহৃর নিকট ফিরিয়া আলে, তাহলে আল্নাহ্ তাহাকে সুশীতল ছায়াতলে তাহার জন্য জায়গা কর্রিয়া দেন। তিনি ঢো ক্মাশীল, দয়ানু, প্রত্যেক তাওবাকারীর তাওবাকে তিনি কবৃন করেন।

มুকাতিন (র) বলেন ঃ উক্ত আয়াত আবূ সুফিয়ান, সখর ইব্ন হরব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কেননা, রাসূলূন্মাহ্ (সা) ঢহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আর এই বিবাহই রাসূনুল্নাহ্ (সা) ও তাহার মধ্যে ভালবাসার কারণ হয়।

কিন্ু মুকাতিলের এই উক্তিটি যুক্তির বহির্ভূত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উশ্মে হাবীবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ফত্ত্হে মক্কার পূর্বে আর আবূ সুফিয়ান সর্বসশ্মত্র্রেমে ফ্ত্তে মক্টার রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ....... ইবุন শিহাব (র) হইতে পর্यায়ক্রন্মে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্লাহ (সা) আবূ সুফিয়ানকে ইয়ামনের কিছू এনাকায় আমেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
ইবরে ক্ৰাইর ১১তম ২ৃভ-৯

হযরতের ইন্তেকালের পরে মদীনায় আসার সময় ‘জুলখিমার’ নামক স্থানে এক মুরতাদের সহিত দেখা হয়। আবূ সুফিয়ান তাহার সহিত যুদ্ধ করে তাহাকে হত্যা করেন। ইসলামে মুরতাদ হত্যাকারী প্রথম ব্যক্তিই হইলেন আবূ সুফিয়ান (রা)।
促

মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলেন ঃ ইয়া রাসৃলাল্লাহ্! আমার তিনটি বিষয়ে দরখাস্ত। यদি অনুমতি হয় তাহলে আমি বলতে পারি। রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

আবূ সুফিয়ান আরয করিলেন :
১. আমি কাফির থাকা অবস্থায় মুসলমানদের সহিত যেইর্দপ করিয়াছি, এখন মুসলমান হইয়া আমি কাফিরদের সহিত সেইর্দপ যুদ্ধ করিতে চাই। হযরত (সা) আবেদনটি মঞ্জুর করিলেন।
২. আমার ছেলে মু‘আবিয়াকে আপনার কাতিব বা লেখক হিসাবে নিযুক্ত করুন। হযরত এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন।
৩. আরবের র্দপসী আমার কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করুন। হুূূর (সা) তাঁহার এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :


বে সকল কাফির তোমাদিগকে বহিকার করিতে সাহায্য করে নাই, বা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। যেমন-মহিনা, দুর্বল ও বৃদ্ধ।

اَنْ تَبْرُوْهْـْـْ
-وْتُقْ এ এবং তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার কর।
 করেন।

ইমাম আহমদ (র) ....... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ কাফিরদের সহিত সন্ধিচুক্তি থাকাকালীন আমার জননী মুশরিক অবস্থায় মদীনায় আগমন করিলেন। অতঃপর আমি হযরতের দিরবারে উপস্থিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জনनী ইসলাম গ্রণ করিরেতে খুবই ইচ্ুক। আমি কি তাহার সহিত মাত্ত্ সম্পর্ক বহাল রাখিব ? রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যা, ঢুমি তাহার সহিত মাতৃত্̨ সম্পর্ক বহাল রাথ। (বুথারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) ....... আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আদ্লুল্নাহ ইবৃন জুবায়ের (রা) বনেন ঃ (উপরোক্ত হাদীলে যে মহিনাটির বিষয় আলোচনা ইইয়াছে, তাহার নাম এই হাদীস অনুযায়ী জানা যায় বে, কাবীলা ছিন।) কাবীলা তাহার মেয়ে আসমা বিনতে আবূ বকরের জন্য উপঢৌকন স্বর্দপ খরেগেশ, চর্ম পরি৩ফ্দকরণ বস্ঠু বিশশষ এবং যি নইয়া যুশরিক অবস্থায় মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিল। হযরত আসমা (রা) তাহার উপটঢৗকন গহণ ও ঘরে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন।।

হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই ঘটনার


 আম্মা উপটৌকন ও ঘরে প্রবেশ করাইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনুরূপ ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইবৃন আবূ হাতিম (র) মুসআব ইব্ন ছাবিতের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছছন।

ইব্ন জারীর ও ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত অনুयায়ী জানা যায় বে, মহিলাটির নাম কতীলা বিনতে আদুল উজ্জা ইব্ন সা‘দ, বনী মালেক ইব্ন হাসল গোত্রের।

উপর্রাল্লিথিত ইব্ন আবূ হাত্রিমের বর্ণনায় রাসূনুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাব্রে সন্ধি চূক্তির সময়কে সং্যোজন করিয়াছেন।

আবূ বকর আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আদুল খালেক আল-বজার आয়িশা अ आসমা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, আসমা ও আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসমলুল্মাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধিচ্রুক্তির সময় আমাদ্রে জননী মদীনায় আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর আমরা রাসূনুল্দাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম শে, আমাদের জননী আমাদের নিকট आগমন করিয়াছছ। আমরা কি তাহার সহিত মাত্ত্ সস্পর্ক বহান রাখিব ? রারূনূন্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাঁ, ঠিক রাথ।

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ যুহরী (র) আয়িশা (রা) হইতে উরওয়ার এই সূত্র ব্যতীত আর অন্য কোন সূख্রে বর্ণনা করিয়াছেন কি না আমাদের জানা নাই।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ আমার নিকট এই সূত্রে হাদীসটি ک-ऽ বা অগ্রহণবোগ্য। কেননা, आয়িশা (রা)-এর মাতার নাম উत্মে রুপ্মান। আর তিনি হিজরতকারিণী ও একজন মুসলমান। আর আসমা (রা)-এর মাতার নাম ভিন্ন। বেমনটি ঊপরোক্ত হাদীসসমূহ দারা বুবা যায়। আল্লাহৃই সম্যক जবগত।
 হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত: : সহিত রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ পরিচাননা করেন। তাহারা আরশের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অধিষ্ঠিত হইবেন।

অর্থাৎ ঃ যাহারা তোমাদের সহিত শক্রুত করিয়াছে, ঢোমাদিগকে হত্যা করিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছছ ও তোমাদের নির্বাসনের পিছনে সাহায্য কর্য়য়াছে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ করিও না, বরং জাল্লাহ্ তা‘অালা তো তাহাদের সহিত শর্রুতা করিবার জন্য আদেশ প্রদান কর্রিয়াছেন।

অতঃপর আল্ধাহ্ তাআানা তাহাদের সহিত বন্ধুত্নের উপর হঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া


বেমন আল্লাহ্ ত'আানা এই প্রেক্ষিতে অন্যত্র বলেন :


অর্ৰাৎ হে মু’মিনগণ! ঢোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদিগকে একে অপরকে বন্মুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমাদের মধ্যে বে এটা করে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, নিশ্য় আল্লাহ্ ত'जালা জালিম সস্প্রদায়কে হিদায়ত প্রদান করেন না।


##  

১০. হে মু’মিনগণ! তোমাদের নিকট মু’মিন নারীররা দেশত্যাগী হইয়া জসিলে তাহাদিগকে পরীশ্মা করিও, আাল্লাহ্ তাহাদ্রে ঈমান সমক্ধে সম্যক অবগত আছেন। यদি তোমরা জানিতে পার বে, ঢাহারা মু’মিন তবে তাহাদিগকে কফি্র্দের নিকট ফের্রত পাঠাইও না। মু’মিন নারীগণ কাফিরদের্র জन্য বৈধ নহে এবং কাফির্রগণ মু’মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিন্ররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও।

অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ কর্রিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না, यদি তোমরা তাহাদের মোহর তাহাদিগকে দিয়া দাও। তোমরা কাফ্রিন্র নার্রীদের সহিত দাশ্পত্য জীবন বজায় রাথিও না। তোমরা যাহা ব্যয় কর্রিয়াহ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় কর্রিয়াছে। ইহাই আল্লাহর বিধান; তিনি ঢোমাদের মধ্যে ফ্য়সাनা কর্রিয়া থাকেন। आল্লাহ্ সর্বজ্ঞ; প্রজ্ঞাময়।

د). তোমাদের ষ্রীদের মধ্যে यদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট চালিয়া यায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ অসে তখন यাহাদের শ্র্রীণণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে ঢাহাদিগকে, ঢাহারা यাহা ব্যয় করিয়াছে ঢাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর্রিবে, ভয় কর আল্লাহৃকে, याँহাতে তোমরা বিশ্বাসী.।

ঢাফসীর ঃ মক্কার কাফির্র ও রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর মাঝ্ে একটি শাা্তিচূু্তি সস্পক্কে সূরায়ে ফাত্হের মধ্যে আলোচনা হইয়াছছ। উক্তু চুক্তির একটি শর্ত এই ছিল বে, কোন কািির মুসলমান হইয়া আপনার নিকট গেলে, তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে। অপর এক বর্ণনায় এই শর্তও রহিয়াছে বে, আমাদের কোন লোক আপনার নিকট পৌছিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইতে হইব। यদিও সে মুসলমান হয়।

আর ইহাই উরওয়া, যাহ্হাক, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ, যুহরী, মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দ (র)-এর উক্তি। এই উদ্ধৃতি অনুयয়ী আয়াতটি সুন্নাহর সহিত খাস হইয়া যায়। এবং এটাই সর্ব্বোতম সূত্র। তবে কিছूসংখ্যক পৃর্ব মনীযীর নিকট আয়াতটি উক্ত
 আদেশ দিয়াছেন বে, যখন তোমাদের নিকট মু’মিন নারীরা হিজরত করিয়া আগমন করিবে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীী্শা কর্রিয়া লও, যদি তোমরা জানিতে পার যে, হিজরতকারিণী মহিলা মু’মিন, তাহলে তাহাকে কাফি্রগণের নিকট প্রত্পর্পণ করিও না। তাহারা কাফিরের জন্য হানাল নহে এবং কাফিরররাও তাহাদের জন্য হালাল নহে।

আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আহমদ ইবৃন জাহশের সংকলন 'মুসনাদh কবীর’ গ্থন্থে আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আবূ আহমদ (র) হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে বে, আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আবূ আহমদ

বলেন : শাত্তিত্রিত্তির সময় উশ্মে কুনসুম বিনতে উকবা ইব্ন আবূ মুআইত হিজরত করিয়া মদীনায় আপমন করিলে, তাহার দুই ভাই ওমারা ও ওয়ালীদ তাহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য বাহির হইন। তাহারা হयরতের দরবার উপস্থিত হইয়া উম্মে কুলসুমকে ফেরেত পাঠাইবার জন্য আলোচনা করিন। এই ঘটনার পরির্রেক্ষিতে আাল্লাহ্ ত'আলা বিশেষ করে মহিলাদের ফেরত পাঠাইবার ব্যাপারে সন্ধিষ্রিত্তি ভগ করিয়া দিলেন এবং এই পরীক্ষার আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র) ....... আবূ নসর আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ নসর আসাদী (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিন বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) মহিনাদিগকে কিভাবে পরীক্মা করিতেন ?

ইব্ন আব্বাস (রা) বनিলেন ঃ রাসূনুল্লাহ্ (সা) মহিনাদিগকে এইভাবে পরীীকা করিতেন বে, সে কি স্বামীর বিদ্বেয ব! ঘৃণায় হিজরত করিয়াছে, এক দেশ হইতে আর এক দেশের জাবহাওয়া পরিবর্তননের জন্য, পার্থিব কোন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া ? না-কি একান্ত আল্লাহ্ ও আল্gাহ়র রাসূলকে ভালবেসে সন্ত্ঠিষ্ লাভের উদ্দেশ্যে।

উক্ত হাদীসটি আগর ইব্ন সাব্বাহ্ (র) ছাড়া ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।
বায়যার (র)-ও অনুর্পপ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি কিয়াদাংশ সংযোজন সহ বর্ণনা করিয়াছেন বে, উমর (রা) রাসূলুল্নাহ্-এর নির্দেশক্রন্ম মহিলাদিগকে পরীক্কাকানে শপথ গ্রহণ করাইতেন।


ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আওফী (র) আয়াতংশশর অর্ণ বর্ণনা করেন বে, হयরত নবী করীম (সা) মহিলাদিগকে এই মর্মে পরীw্মা করিতেন বে, তাহারা সাক্ষী দিত; আল্লাহ্ এক, হযরত মুহাশ্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা এবং রাসূল।

نُ বে, তাহারা স্বামীর বিছ্বেষ বা ঘৃণার কারণে হিজরত করিয়াছে আর ঈমান আনয়ন করে নাই। তাহলে তাহাদিগকে ফ্লেৎ পাঠানো হইত।

ইকরিমা (র) বলেন : ${ }^{\circ}$ ও ঢাঁহার রাসূলকে ভালবেরে হিজরতত করিয়াছে, কোন পুরুষেের প্রেমে বা স্বামী হইতে পানাইয়া নহে।

কাতাদা (র) বনেন ঃ মহিলাদিগকে এই কথার উপর শপথ করান্নে হইত বে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ, আল্gাহ্র রাসূন (সা)-কে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, তাহলে তাহাদিগকে মু'মিন বলিয়া আখ্যায়িত করা হইত।
 ইপ্তিত রহিয়াছে বে, ঈমান সম্পক্কে পৃর্ণর্পপ অবহিত इওয়া সম্ভব।
 মুসলমান মহিনাদিগকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই আবুল আস ইবনু রবী‘ অমুসলিম থাকা অবস্থায় নবী কন্যা যয়নাব (রা)-কে বিবাহ করিয়াছিল। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হইলে যয়নাব (রা) তাহাকে বন্দী মুক্তি করার লক্ষ্যে খাদীজা (রা)-এর গলার হার প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) যয়নাব (রা)-কে দেখিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহ সহকারে মুসলমানদিগকে বলিলেন, তোমরা যয়নাবের দিকে তাকিয়ে আবুল আসকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে ছাড়িয়া দিতে পার।

অতঃপর মুসলমানগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হযরত হযরত নবী করীম (সা) বলিয়া দিলেন যে, তোমাকে এই শর্ত্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইল যে, তুমি যয়নাব (রা)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। আবুল আস এই শর্ত পূর্ণ করিল এবং যায়দের সহিত হযরত যয়নাব (রা)-কে হযরতের নিকট প্রেরণ করিয়া দিল।

যয়নাব (রা) মদীনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইদিকে আবুল আস অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহার নিকট যয়নাব (রা)-কে পূর্বের বিবাহের উপর কেন্দ্র করিয়া সোপর্দ করিলেন এবং নতুন কোন মোহর নির্ধারণ করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসহ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেেন ঃ রাসূলুল্মাহ্ (সা) যয়নাব (রা)-কে আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের উপর ভিত্তি করিয়া, নতুন মোহর বা সাক্ষী ব্যতিরেকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ যয়নাব (রা) আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের ৬ বৎসর পূর্বে হিজরত করিয়াছিলেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্)

আর যাহারা দুই বৎসরের উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের উক্তিও সুঠিক। কেননা, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ কাফিরদের সহিত হারাম হওয়ার দুই বৎসর পরে আবুল আন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটির সনদে কোন ত্রুたি নাই। এই হাদীসের সূত্র আমাদের জানা নাই। তবে ইহা সষ্ভবত দাউদ ইব্ন হুসাইনের সংরক্ষণের মাধ্যমে আসিয়াছে এবং আমি উক্ত হাদীস আব্দ ইব্ন হুমাইদকে বলতে অনিয়াছি। তিনি ইয়াযিদ ইব্ন হারুন্নকে ইব্ন ইসহাকের নিকট উক্ত হাদীস সস্পর্কে আলোচনা করিতে গনিয়াছেন।

ইব্ন আরতাতের হাদীস আমর ইব্ন তয়াইবের সূত্রে তাঁহার পিতা ওয়াইব এবং তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নাবকে আবুল আসের নিকট নতুন বিবাহ ও নতুন মোহর নির্ষারণ করিয়া সোপর্দ করিয়াছিলেন।

ইয়াযিদ (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসসটির সনদ বেশী মজবুত। তবে আমর ইব্ন ৩ুয়াইবের হাদীসের উপর আমল রহিয়াছে।

আমর ইব্ন ওয়াইবের সূত্রে ইद্ন আরতাতের হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাসের (রা) হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে জমহহর বলেন ঃ উক্ত সংশয়পূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ উলামাগণ বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, আর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করে নাই তখন উভয়ের বিবাহ ছ্নিন্ন হইয়া যায়।

অন্যান্য উলামাগণ বলেন ঃ যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি চাহিলে প্রথম বিবাহকে চলমান রাখিতে পারেন বা বিবাহ ছ্ন্ন করিয়া নতুন স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন এবং উলামাগণ ইব্ন আব্বাসের হাদীসের ব্যাখ্যা এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করিয়াছেন।
 আয়াতাংশের মর্ম বর্ণনা করেন যে, হিজরতকারিণী মহিলাদের স্বামীগণ মুশরিকগণের মোহর ফেরত দিয়া দিবে।

四 অर्थाৎ यখन তোমরা মুশরিকদের ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করিবে তখন তোমরা তাহাদের হিজরতকারিণী মহিলাদিগকে ইদ্দত শেষ, ওয়ালী বা অভিভাবক এবং অন্যান্য শর্তে সাপেক্ষে বিবাহ করিতে পারিবে।
 মু’মিনদিগকে কাফির মহিলাদের সহিত বিবাহকে হারাম কর্রিয়া দিয়াছেন।

যুহরী (র) ....... মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, হৃদায়বিয়ার সক্ধির দিন রাসূলूল্নাহ্ (সা)-এর নিকট কিছू সংখ্যক মহিনা হিজরত করিয়া আসিলে




 (রা) তাঁহার কাফির দুই শ্রীকে ঢালাক প্রদান করেন। উহাদদর একজনকে মু'আবাবিয়া ইব্ন সুফিয়ান বিবাহ করে, অপরজনকে সফওয়ান ইব্ন উমায়্যা বিবাহ করেন।

ইব্ন সাওর (র) যুহীী (র) হইতে মা'মারের সূত্রে বলেন ঃ যখন রাসূলুন্নাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার পাদদেশে কাফির্রদের সাহিত এই চূক্তি স্বাক্ষর করেন বে, কাফিরদের মধ্য

হইতে কেহ মদীনায় আসিলেে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে ছইবে, তথন কিছু সং্য্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসে এবং তাহাদের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর তিনি মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন তাহাদের কাফির স্বামীদের ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত দিয়া দাও এবং তিনি মুশরিকদেরকেও অনুরূপ বनিয়াছিলেন বে, যখন কোন মুসলমান মহিলা তোমাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহার স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইয়া দিবে।

ইব্ন সাওর (র) বলেन ইব্ন যায়দ ইব্ন आসাম (র) অনুর্পপ বলিয়াছেন এবং ইব্ন সাওর (র) বলেন, এই নির্দেশ ঊভয়ের মাঝে সন্ধি ছিন বিধায় আল্লাহ্ ত‘আলা প্রদান করিয়াছেন।

যুহরী (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ঐ দিনই হयরত উমর (রা) কুরাইবা বিনতে আবূ উমায়া ইব্ন মুগিরাকে তানাক প্রদান কর্রেন এবং তাহাকে সু'আবিয়া বিবাহ করেন এবং তিনি উস্মে কুলসুম নামক এক শ্রীকেও তাनাক প্রদান করিয়াছিলেন যাহাকে আবূ জাহম ইব্ন হুযাইফা বিবাহ করেন। উল্লেখ্য, মু‘আবিয়া ও আবূ জাহম তখন উভয়ই মুশরিক ছিন।

जালহ ইব্ন উবায়দুল্নাহ্ (রা) আরওয়া বিনতে রাবীয়াকে তালাক দিয়াছিলেন, যাহাকে পরবর্তীতে খালিদ ইবৃন সাঈদ ইব্ন আস বিবাহ করিয়াছিল।
 শ্তীগণ কাফিরদের নিকট চালিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর ব্যয়কৃত সম্পদ্দ কাফিরদের নিকট হইতে চাহিয়া লও এবং কাফির্রের যে সকন ী্ত্র তোমদের নিকট আসিয়াছে, তাহাদের ব্যয়কৃত সশ্পদ তোমরা কেরতত দিয়া দাও।
 মহিলাদের ব্যাপারে বেই নির্দ্রশ প্রদান করা ইইয়াছিন, সবই আল্লাহ্ ত‘আলার বিধান। তিनि বিধান অনুयায়ী সৃষ্ট জীবের মাঝে মিমাংসা করিয়া থাকেন।
 করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞাত আছ্ছে এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্তন্ত প্রজ্ঞাময়।


ইবনে কাছীর ১১তম থঞ—১০

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, যাহাদের সহিত তোমাদের কোন সন্ধি চুক্তি করা হয় নাই এমন কাফিরদের নিকট তোমাদের স্ত্রীগণ পালাইয়া চলিয়া গেল, আর তাহাদের স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ মোহর ইত্যাদি কিছু ফেরত পাঠাইল না। আর যখন তাহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিবে তখন তাহার স্বামীকে কিছুই করিতে হইবে না যতক্ষণ হস্তচ্যুত স্বামীর ব্যয়কৃত সমপরিমাণ সম্পদ ফেরত না পাঠাইবে।

ইব্ন জারীর (র) .... যুহরী (র) হইতে বলেন ঃ কাফির স্বামীদের নিকট তাহার স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইবার জন্য আল্মাহ্ তাআলা বে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন. উহা মু’মিনগণ পুরাপুরি পালন করিয়াছে, আর কাফিরগণ উহা অস্বীকার করিয়াছে।


তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন মহিলা কাফিরদের নিককট চলিয়া যায়। আর কাফিরগণ তোমাদের ব্যয়কৃত সম্পদ না দেয়, তাহলে উহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিলে তোমরা তোমাদের হস্তচ্যুত স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট. থাকিলে উহা তাহাদের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দাও।

এই আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্থত করিয়া আওফী (র) বলেনঃ মুসলমানদের কোন স্ত্রী কাফির্দের সহিত মিলিত ইইয়া যায়। আর কাফিরগণ তাহার স্বামীকে কিছুই প্রদান করিল না। তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে আপনি তাহাদের স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করুন। সুতরাং : ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ যখন তোমরা কুরাইশ বা যে কোন কাফির দল হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করিবে, তখন স্ত্রী হস্তচ্যুত স্বামীকে তাহার ব্যয়কৃত সম্পদের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে।

## 

মসরুক, ইব্রাহীম, কাতাদা, মুকাতিল, যাহ্হাক, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন ও যুহরী (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। প্রথম পন্থা বদি অবলম্বন করা যায় তাহলে উত্তম। আর यদি সষ্ঠব না হয়, তাহনে কাফিরদের নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ অর্জিত সম্পদ প্রদান করিবে। এই বিশ্লেষণকে ইমাম ইব্ন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।




১২. হে নবী! মু’মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়‘‘াত করে এই মর্মে बে, তাহারা আল্লাহ্র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চूরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, ঢাহারা সজ্ঞানে কোন जপবাদ রচনা কর্রিয়া রটটাইবে না এবং সৎকার্রে ঢোমাকে অমান্য করিবে না, তখন ঢাহাদের বায়‘আাত থ্রহণ কর্নিও এবং ঢাহাদের জন্য অাল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ ঢো কমাশীল, পরম দয়ালু।

ঢাফসীর্র : ইমাম বুथারী (র) ....... উর্রওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন यে, जায়িশা (রা) বলেন, মু’মিন নারীগণ হিজরত করিয়া আসিলে রাসূলূল্নাহ্ (সা)





आয়িশা (রা) হইতে উরওয়া (র) বলেন : বে মহিলা আয়াতে বর্ণিত কথাঙ্তন মানিয়া লইত, তাহাকে নবী (সা) মুথে বলিয়া দিতেন قـد بايـعتـ (আমি তোমাকে বায়‘অত করিলাম) হ্যরত (সা) কখনো মহিনার হাতে হাত রাখিয়া বায়’আত নিতেন
 বুथারী শরীফে অনুর্রপ উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .......টমাইমা বিनতে রকীকা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন উমাইমা (রা) বলেন, আমি মহিলাদhর একটি দলের সহিত হযরতের দরবারে বায়'আত

 (এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করার জন্য প্রচেষ্ঠl করিবে।) আমরা বলিলাম, আল্লাহু, আল্gাহ্র রাসূল আমাদের নিকট আমাদের জানের চেয়ে অধিক থ্রিয়।

আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সহিত মুসাফাহা (কর্দর্দন) করিবেন ना? নবী (সা) উত্তুর বলিলেন, जমি কোন মহিলার সহিত মুসাফাহা করি না। একজন মহিনার জন্য আমার বে কथা, শত মহিলার জন্যও আমার একই কথা। হাদীসটির্র সনদ সशीश़।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম মালিক (র) প্রত্যেকে মুহাম্দ ইব্ন মুনকাদিরের সৃত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ् বলিয়াছ্ন। এৰং তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদিরের সূত্র ব্যতীত অनা কোন সূত্র আমাদের জানা নাই। ইমাম আহমদ (র) ও মুহাম্মদ ইবৃন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে উমাইমার সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরও এক অংশ বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন।
(আামাদের মধ্য হইতে কাহাও সহিত তিনি মুসাফাহা করেন নাই।)

অনুরূপ ইব্ন জারীর (র) মুহাম্রদ ইব্ন মুনকাদির (র) হইতে মূসা ইব্ন উকবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আবূ জ‘‘্র রাজী (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) বলেন ঃ আমাকে উমায়ম বিনতে রকীকা (রা) यিনি খাদীজা (রা)-এর বোন ও ফাতিযা (রা)-এর খালা, তিনি আমাকে সরাসরি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....... সানমা বিনতে কাভ্যেস (রা) যিনি রাসূনূন্মাহ্ (সা)-এর খালা, উভয় কিবলাভিমুখ করিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সহিত নামায পড়িয়াছেন, এবং বনূ আদী ইব্ন নাজ্জাব গোত্রীয় এক মহিলা হইতে তিনি বর্ণনা করেন। সালমা বিনতে কাল্যেস (রা) বলেন : আনসার মহিলাদের সহিত নবী (সা)-এর দরবারে বায়‘আত হইবার জন্য আমিও উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে এই মর্মে বায়‘আত নিলেন বে, ‘আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, চूরি, ব্যভিচার, জীবিত সন্তান হত্যা, কাহাকেও প্রকাশ্যে অথবা অগোচরে মিথ্যা जপবাদ লাগাইবে না। সৎকর্মে নাফর্যমানী করিবে না। স্বামীদিপকক ধোঁকা দিবে না। অতঃপর তিনি আমাদের সকনকে বায়'আত করিলেন। বায়আআত শেবে প্রত্যাবর্তন কালে আমি এক মহিলাকে বলিলাম, ঢুমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর বে, স্বামীকে ধোঁকা দেওয়ার অর্থ কি ? উক্ত মহিনা তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ল করিলে তিনি বলিলেন, ه, تاخذ (স্বামীর মাল আত্মসাৎ করিয়া তাহা দারা অন্যের সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।)

এই প্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ (র) ....... ইব্ন মাयউন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাयউন (রা) বলেন ঃ आমি আমার মা রাায়িजা বিনতে আবূ সুফিয়ান খুজাইয়্যার সহিত বায়‘আত গ্রইণকার্রিণী মহিলাদদরর মধ্যে ছিলাম। অতঃপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায় শর্তাবনী উন্নেখ করিলেন। আর সকন মহিনাগণণ সে শর্তাবনী ইকরার করিল। আমার আম্মার বনার কারণে আমিও সেইখলি স্বীকার করিলাম।

বুখারী (র) ....... উম্মে आতিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে। উ়̣ম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ আমরা উল্লেথিত শর্তসাপেক্ে বায়‘আত গ্রহণ কর্রিলাম। এমতাবস্থায় এক মহিলা হাত টানিয়া লইল এবং বলিল, आমি বিলাপ হইতে বিরিত থাকিবার উপর বায় অতত গহণ করিতে পারিব না। এই কারণণ বে, আমাকে এক মহ্রিলা বিলাপের উপর সাহাय্য করিয়াছিন। আমি তাহার প্রতিদান পরিশোধ করিব। অতঃপর মহিলাটি চলিয়া গেল; অবশ্য পরে আসিয়া বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফ্শেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছছ— তবে মুসলিম শরীফফ ইহাও রহিয়াছে বে, উক্ত মহিলা ও উণ্মে সুলাক়্ে বিনতে মিলহাম.(রা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্তটি পুরণ করে নাই।

বুখানী শরীফের অপর এক রিওয়াঁ্য়েে বর্ণিত হইয়াছে বে, পাচ্জন মহিলা ব্যতীত আর কেহ উক্ত শর্তাবলীর স্বীকৃতি থ্রদান করে নাই। তাহারা হইন উম্মে সুলাল্রেম, উমুল আ'লা, মু'আাय-এর শ্ত্রী আবূ সুবরা-এর মেয়ে অপর দুইজন মহিলা অথবা মু'আযের ত্ত্রী আবূ সুবা-এর মেয়ে ও অপর এক মহিনা।

নবী (সা) এই বায়‘অত ঈদের দিনেেও নইতেন। ইমাম বুথারী (র) ..... হयরত ইব্ন আব্সাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ঈদুল ফিত্রের নামাय রাসূলুল্ধাহ্ (সা), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সহিত আদায় করিয়াছি। সকলে খুলৎবার পৃর্বে নামাय পড়াইতেন। এরপর নামায শেষে খুৎবা পাঠ করিতেন। একদা রাসূলুল্নাহ্ (সা) ঘুৎবা পাঠ শেবে মিম্বর হইতে অবত়রণ করিলেন, সে দৃশ্যটি আমার সামনে এখনো ভাসমান। তিনি লোকদের মধ্য হইতে তাশরীফ নিয়া বিলাল (রা) সহ মহিনাদের নিকট পৌছিলেন। এরপর তিনি


 মহিলাটিকে বলিলেন, তোমরা कি এই আয়াতকে দৃए্ভাবে ধারণ্ করিবে? জবাবে একজন মহিনা ‘ঘাঁ’ বলিলেন। আর ক্কহ জবাব প্রদান করে নাই ।-বর্রনাকারী হাসান (রা) জানে না সে মহিলাটি কে? নবী (সা) বলিলেন : তোমরা সাদকা কর। বিলাল (রা) কাপড় গলায় ঝুলানো হাড়ছড়া জাতীয় বস্থু ও আংটি ফেলিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... আমরের দাদা হইতে বর্ণনা করেন বে, উমাইয়া বিনতে রকীকা (রা) ইসলামের উপর বায় অতত প্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। এরপর নবী (সা) পূর্ব্বে ন্যায় বায়‘আতের সকল্ শর্তাবলী বর্ণনা করিলেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উবাদা ইবৃন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ আমরা এক মজলিসে হযরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম।

 তিনাওয়াত করিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুহাশ্মদ ইব্ন ইসহাক (র)..... উবাদা ইবุন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা (রা) বলেন ঃ आমি আকাবায় উলায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলাম এবং আকাবায়ে উনায় ঙ্মেট বারজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। যুদ্ধ ফর্য হওয়ার পুর্বে আমাদিগকে তিনি মহিলাদের ন্যায় বায় অতত করিলেন। অার তিনি বনিয়া দিনেন, য়দি তোমরা এই সকন শর্তাবনী পুজ্খ্যানুপু্্খর্গপে আদায় করিতে পার তাহনে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বেহেশ্।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে आওखী (র) সূळ্রে ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন বে, রাসূনুল্মাহ (সা) উমর (রা)-কে আদেশ করিলেন, তুমি মহিনাদিগকে বনিয়া দাও, রাসূনুল্নাহ্ (সা) তোমাদিগকক এই শর্তে বায়‘আত করিত্ছেনেন বে, তোমরা আল্নাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। বায় অাত গ্রহণকারিণী মহিনাদের মধ্যে উতবা ইবৃন রবী'আর মেয়ে হিন্দাও ছিল। বে অমুসनিম থাকা অবস্থায় রাসূলুল্মাহ (সা)-এর চাচ হামयা (রা)-এর পেট ফাঁড়িয়া দিয়াছিন। ফলে মহিনাদের মধ্যে তিনি এমন নুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন যেন কেহ তাহাকে চিনিতে না পারেন। উক্ত নির্দ্রে ধ্যনার পরে বলিলেন, আমি কিছু বলিতে চাই কিন্তু यদি বলি তাহলে হ্যূর (সা) আমাকে চিনিয়া ফেনিবেন। আর यদি তিনি আমাকে চিনিতে পারেন, তাহলে আমাকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। সকন মহিলা নিশুপ। তাহার কথাホ্লি বলিতে সবাই অস্বীকার করিয়া দিল। পরিশেষে হিন্দা বলিল, মহিনাদের ছইতে এমন কিছুর বায় ‘াত অ্রহণ করিতেছেন যাহা পুরুষ্দের হইতে নেন নাই? তাহা কিক্রপে- এই কथা বলার পরে নবী (সা) তাহার দিকে চাইলেন এবং তিনি কিছুই বলিলেন না। এরপর উমর (রা)-কে বলিলেন। উशদিগকে বলিয়া দাও।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ চুরি করিবে না। হিন্দা (রা) বनিলেন। আমি তো আবূ সুফিয়ানের সাধারণ জিনিস পত্র নইয়া থাকি, এটাও কি চুরির মধ্যে পরিগণিত হইবে? এবং এটা আমার জন্য হানাল হইবে কি না?

আবূ সুফ্যিান উক্ত মজলিলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার সংসার হইতে যাহা কিছু নিয়াছ, তাহা খরচ ইইয়া গিয়াছে বা যায় নাই সবই তোমার জন্য হানাল করিয়া দিলাম।

নবী (সা) এখন তাহাকে স্প্ট্টর্পপ চিনিতে পারিলেন ব্য, এই সেই হিন্দা, বে আমার চাচা হামযার কনিজা ফঁাড়িয়াছিন এবং উহা বাহির কর্যিয়া চিবাইয়াছিল। নবী (সা) তাহার কথাবার্ত ऊনিয়া মুসকি হাসি দিলেন এবং তাহাকে কাছে ডাকিলেন। এরপর হিন্দা অথ্পসর হইয়া ক্ষমা গ্র্থনা করিলেন। হযরত (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি সেই হিন্দা?

হিন্দা (রা) উত্তরে বলিলেন ঃ পিছনের ওনাহ আল্নাহ্ ত‘‘আলা যেন ফমা করিয়া দেন। এরপর নবী (সা) চূপ করিলেন এবং পুনরায় বায়'অতের কাজ তরু করিলেন।

তৃত্তীয় শর্ত : ব্যািচার করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন ঃ কোন আयাদ মহিলা কি ব্যडিচার করিতে পারে?

নবী (সা) বলিলেন ঃ আयাদ মহহিনাগণ উহা করিতে পারে না।
চতুর্থ শর্ত : জীবিত সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না।
হিন্দা (রা) বলিলেন, আপনি তে বদরের দিন হত্যা কর্রিয়াছিলেন। আপনি আর তাহারা জান জানেন।

পঞ্চম শর্ত : প্রকাশ্যে ও অগোচরে কাহাকেঞ মিথ্যা অপবাদ লাগাইতে পারিবে না।
ষষ্ঠ শর্ত ঃ সeকর্ম আমার আদেশ অমান্য করিবে না।
সঞ্তম শর্ত : মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ কর্রিতে পার্রিবে না।
বর্বরতার যুগে মহিলাগণ কাপড় ছিিড়িয়া ফেনিত, মুখাবয়বে নথ দিয়া আঁচড়াইত, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং ধ্ণংস ও ক্ষতিন জন্য বিলাপ করিত। হাদীসটি গরীীব। কেননা আবূ সুফিয়ান ও তাহার त্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নবী (সা) তাহাদিগকে ক্ষমার ঘোষণা বর্ণনা করিলেন এবং তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। নবী (সা) পুরুষদিগকে সাফা পাহাড়ের উপর বায়আআত ্রহণ করিতেছিলেন। পরবর্তী বর্ণনা পূর্ব্বের ন্যায। তবে জীবিত বাচ্চাদের হত্যা করা নিমেধ এ কথা বলার সাথে সাথে হিন্দা (রা) বলিলেন, আমরা তাহাদিগকে শশশবে লালন-পালন করিয়াছি, আর আপনারা তাহাদিগক্ক বয়ক্ক অবস্থায় হত্যা করিয়াছেন। একথা ৫না মাজই হযরত উমর (রা) হাসিতে হাসিতে চিৎ হইয়া ঔইয়া পড়িলেন। ইব্ন আবূ হাত্ম (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। "ষখন হিন্দা (রা) বায়‘অতের উল্mশ্যে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) তাহার হাতের দিকে তাকাইয়া বনিলেন, তোমার হাতে রং লাগাইয়া আস। এরপর হিন্দা (রা) তাহার হাতে মেহেদী লাগাইয়া আসিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বায়‘অত করিতেছি বে, হিন্দার হাতে স্বর্ণর দুটি চূড়ি ছিল। তিনি নবী (সা)-কে বলিলেন, এই চুড়ি সস্পক্কে আপনার অडিমত কি? তিনি বলিলেন : "জাহান্নামের আখেনের দু'টি টুকরা।"

ইব্ন आবূ হত্িম (র) ...... শা'广ী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন : বায় অতের সময় নবী (সা)-এর হাতে একটি কাপড় ছিল। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। একটি মহিনা বলিল, সন্তানদের বাপ-দাদাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে আর আপনি সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের নসিহত করিতেছেন। মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে একট্রিত করিয়া বায়‘আতের শর্তাবनী তিনি পেশ করিতেন। তাহারা সেইঔনি মানিয়া লইত এবং প্রত্যাবর্তন করিত।

আল্নাহ্ ত‘অালা বলেন : "হে নবী! আপনার নিকট মু’মিন মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে উন্লেখিত শর্তননুযায়ী বায়‘অত গ্রহণ করিবেন। এরপর নবী (সা) এই মর্ম্য বায় আআত নইতেন যে, "আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, অন্য
 সে তাহার স্বামীর সম্পদ ইইতে ্্রর্যোজন মোতাবেক নইতে পারে। যদিও উহা তাহার অজান্তে হইয়া থাকে। কেননা হিন্দার ম্বামী অবূ সুফিয়ান কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করিত না। হিন্দা নবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তাহার সম্পদ ইইতে এই পরিমাণ সম্পদ লইতে পারিবে যাহা তোমার এবং ঢোমার সন্তানদের খরচের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

आল্নাহ্ তা'আলা বলেন : : আরও বলিয়াছেন :
 নিকট্বর্তী ইইও না। কেননা উহা অশ্পীন ও অসৎ পথ।

হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে যিনার পরিণতি সম্পর্কে জাহন্নামের কঠিন আयাবের হॅশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ....... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে উত্বা (রা) রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর নিকট বায়‘আত হইতে
 نْ কর্রিলেন। তিনি তাহার এই কাও দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন। আয়িশা (রা) বালিলেন, সকলে এই শর্ত্রে উপর বায়‘আত হইয়াছে। উক্ত মহিলা ইহার স্ীীকৃতি প্রদান করিলে হযরত (সা) তাহাকে বায়‘আত ্্রহণ করাইলেন। শা'ধী (র) হইতে বায় আাতের পদ্ধতি সশ্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যাহা ইতিপৃর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ ত'আানা বলেন ঃ
, সन्रु পরে হত্যা করা, যেমন বর্বরতার যুযে করিত। তাহারা অভাব-অনট্ের ভয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করিত। অথবা গর্ত'স্থ সন্তান নষ্ট করিয়া দেওয়াও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আল্মাহ্ ত'আলা বলেন :


মিথ্যা অপবাদ না লাগানোর जর্থ এই বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, অন্য স্বামীর সন্তানকে নিজ স্বামীর সহিত মিলিত না করা। মুকাতিল (র) অনুส্রপ বলিয়াছেন। আবূ দাউদ শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই উক্তির সপক্ষে রিওয়ায়েত রহিয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে শনিয়াছেন, যখন মুনা‘আনার (একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করা) আয়াত অবতীর্ণ হয়। যে মহিলা কাহাকে এমন সম্প্রদায়ে অন্তর্তুক্ত করে যে, বাস্তবে সে সম্প্রদায়ের নয়। সে আল্লাহ্র গণনায় পরিগণিত হইবে না এবং আল্নাহ্ তাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করিবে অথচ সে সন্তান তাহার, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সামনে যবনিকা ফেলিয়া দিবেন এবং আগে ও পরে আগত সকল মানুষের সামনে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন।

আन्नाহ् তা‘আলা বनেন : আদেশ মানিবে এবং নিষেধ কর্ম ইইতে বিরত থাকিবে।。

ইমাম বুখারী (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সम্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত শর্ত মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) বলেন ঃ আল্নাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সৎকর্মে অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর সৎকর্মই হইলন ইবাদত। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন ঃ সৃষ্টির সেরা মানবের অনুসরণ ও আল্মাহ্ তা‘আলা সৎকর্ম করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস, আনাস ইব্ন মালিক, সালিম ইব্ন আবুল জা'দ, আবূ সালিহ্ (রা) প্রমুখ বলেন ঃ বায়‘আত দিবসে নবী করীম (সা) মহিলাদের বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে উর্মে আতিয়্যা (রা)-এর হাদীস পৃর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেেন ঃ বায়‘আত দিবসে রাসূলুল্নাহ্ (সা) মহিলাদিগকে বিলাপ করিতে ও মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা-বার্তাও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়ী মেহমান আসিলে তাহাদের সহিত কি মহিলাগণ কথা বলিবে না? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন, আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন ঃ বায়‘আত দিবসে রাসূলুল্নাহ্ (সা) মহিলাদিগকে মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সহিত কথোপকথনের সর্ময় এমন পর্যায় পৌছাইয়া যায় যে, কাম রসের সূত্রপাত ঘটিয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র) ....... উন্মে আতিয়্যা আনসারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উন্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ বায়‘আতর সময় রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমাদিগকে বিলাপ করিতেও নিষেষ করিয়াছিলেন। এরপর কোন এক গোত্রের মহিলা বলিলেন, বিপদকালে

একটি কাওম আমার সহিত বিলাপে সহমর্মিতা করিয়াছ্িন। অতএব আমিও সেই গোত্রের বিলাপপর শরীক ইইয়া ইহার অ্রত্দিান দিতে চাই। এই বলিয়া মহিলাটি চলিয়া গেলেন এবং উক্ত গোত্রের বিলাপ ধ্ধনিতে অংশ|্ঘহণ করিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বায় অাত গ্রহণ করিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ এই মহিলা ও উম্মে সুলায়ম (আনসারীর মা) ব্যাতীত আর কেহ এই শর্ত পালন করে নাই।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার গ্রত্থে হাদীসটি উત্মে াত্য়্যা (রা) হইতে হাফসা বিনতে সিরীনের সূত্রে বর্ণনা কর্রিয়াছেন এবং তিনি ইহ ব্যতীত ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন

ইব্ন জারীর ও ইমাম বুখারী (র) ...... মুস‘আাব ইবৃন নূহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মুস‘অব (রা) বালেন ঃ আমরা বায়‘অত গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে সাষ্কাত পাইলে মহিনা বলিলেন, আমাদিগকে রাসূনুন্মাহ্ (সা) বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।। এরপর এক বৃদ্ধা বলিল, ইয়া রাসৃলা|্লাহ্! বহৃলোক আমাকে বিলাপপ সাহাय্য কর্রিয়াছে। এখন তাহারা বিপদে আক্রান্ত, আমিও তাহাদিগকে উহার প্রতিদান হিসাবে তাহাদের বিলাপে অংশপ্রহণ করিতে চাই। রাসূন্ল্নাহ্ (সা) বলেন, তুমি यাইয়া উহার প্রত্দিান পুরা কর। এরপর মহিনা চলিয়া গেলেন এবং উহার প্রত্দিন পুরা কর্রিয়া বায়‘আত অ্রহণ করিলেন। আর ইহাই হইল


ইব্ন आবূ হাতিম (র) ....... উসায়দ ইব্ন আবূ উসাঢ্রেদ বयाর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বায়'অত গ্রহণকারিনী মহিনাদের একজনের ভাষ্য সৎকর্ম হযরতের নাফরমানী করিবার উদ্দেশ্য হইন, "অামরা বেন মুখমণনে চপেটাঘাত না করি, মাথার কেশ না টানি, জামা-কাপড় ছেদন না করি, ও হায়! হায়! না বनি।"

ইব্ন জারীর (র) উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উল্মে আতিয়্যা (রা) বলেন : যখন রাসূনুল্নাহ্ (সা) মদীনায় आগমন করিলেন, তখন সকল आনসারী মহিলাদিগকে একটি ঘরে জমায়েত করিলেন এবং আমাদের নিকট উমর (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। উমর (রা) ফটকে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সালাম করিলেন, আমরা সালামের-জবাব দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর দৃত হিসাবে আগমন করিয়াছি। তখন সকন মহিনা বলিল, মারহাবা! হে রাসূূের দৃত। তিনি এই মর্মে তাহাদিগকে বায়‘আত করিলেন বে, আল্নাহ্র সহিত শির্ক, চুরি ও ব্যতিচার করিবে না। সকলে বনিল, হ্যা आমরা ইश যথাयথ পালন করিব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরুত উমর (রা) ফট্কের বা ঘরের বাহির হইতে হন্ত প্রসারিত এবং মহিনাগণও ঘরের ভেতর হইতে হচ্ত প্রসারিত করিলেন। এরপর হযরত উমর (রা) বলিলেন, ছে আল্লাহ্! তুমি সাক্কী থাকিও।

বর্ণনাকার্রী আরও বলেন, তিনি আমাদিগকে ইহাও আদেশ কর্রিয়াছিলেন বে, দুই ঈদে হায়িযা মহিলাগণ ও যুবতী কুমারীণণ বাহির হইতে পারিবে, আমাদের উপর জুমু‘আ ফরর নয়। এবং জামাদিগকে জানাयার অনুসরণ করিতে নিমেষ করিলেন। ইসমাঈল (র) বলেন : আমি আমার নানীকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বিলাপ না করা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম বুখারী (র) .... আবদুন্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলূন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন, বে বিপদে মুখম্ণলে চপেটাঘাত করিবে, জামা-কাপড় ছেদন করিিবে ও জাহিনী যুগের র্রীতি অনুयায়ী হায়! হায়!! করিবে— সে আমাদের দলের বহির্ভূত।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ....... आবূ মূসা (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তির জিস্মাদারী হইতে মুক্ত, ভে ব্যক্তি বিপদে চেচাইয়া চেচচাইয়া প্রকট ঋনিতে হায়! হায়!! করিবে, কেশ টানিয়া ছেদন করিবে বা মুত্যাইবে ও আঁচন টানিয়া ছেদন করিবে।

আবূ ইয়ালা ..... আবূ মূসা আশঅারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন। আমার উম্মতের মধ্যে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এমন চারটি কাজ রহিয়াছে উহা তাহারা ছাড়িত়ে পারিবে না।
১. বংশের গৌরব, ২. একে অপরের বংশের বিদ্র্রপ বা ভৎসনা করা, ৩. নক্ষত্র ইইতে পানি চাওয়া, ৪. মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা। তিনি বলেন ঃ বিলাপকারিণী यদি মৃত্যুর পূর্বে তఆবা না করে তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামতের দিবসে আলকাতরা জাতীয় জামা-কাপড় ও খুজনীযুক্ত জামা পরিধান অবস্থায় উঠান হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) ঢাঁহার গ্ন্থে হাদীসটিকে তিনি ও্যু আবান ইব্ন ইয়াযীদী আত্তার (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূনूল্নাহ् (সা) বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিনী উভয়ের উপর লা'নত কর্রিয়াছেন। এই হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... উম্মে সাनামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্নাহ্ (সা)
 ইমাম তিরমিযী (র) তাফ্সীর অধ্যায়ে আবৃ নুআইম (র) হইতে আবৃদ ইবৃন হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ইয়াবীদ ইবุন আব্দুল্নাহ্ (র) ইইতে আবূ বকর ইবৃন আবূ শাইবা ও ওয়াকীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিজমিযী (র) এই হাদীসকে হাসান, গরীব বनিয়াছ্নন।

## (IT)


১৩. হে মু’মিনগণ! আন্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। यেমনহতাশ হইয়াছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে।

তাফস্সীর ঃ সূরার শুরুভাগে যেরূপ কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ণ নিষেধের ব্যাপারে আলোচনা হইয়াছিল শেষাংশেও সেই সম্পক্কে আলোচনা হইতেছে।
 নাসার়া তথা সকল কাফিরগণ যাহাদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত ও রুষ্ট এবং যাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও স্নেহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত তোমরা কেমনে বন্ধুত্ বা বন্ধুত্বের আলোচনা করিবে? অথচ তাহারা আখিরাতের প্রতিদান ও নিয়ামত

 নিকটত্ম আা্মীয়-স্বজনের পুনরায় তাহাদের সহিত একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ ইইয়াছে এই কারণে যে, মৃত কাফিরগণ তাহাদের মত পুনরুখানের বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তাহারা যখন পুনরুত্থিত হইল না। তখন জীবিত কাফিরগণও মৃত্যুর পর পুনরুথ্থিত হইবে না।

আওফী (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ জীবিত কাফিরগণ তাহাদের মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইবেন এই ব্যাপারে নৈনরাশ হইয়া গিয়াছে। হাসান বসরী (র) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ জীবিত কাফিরগণ মৃতদের ব্যাপারে হতাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যেইরূপ মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপ়ারে তাহারা নৈরাশ হইয়াছে এবং যাহ্হাক (র) অনুর্রপ বলিয়াছেন। আর সকলে ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।
২. আয়াতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল ঃ যেরুপ সমাধিস্থ কাফিরগণ সকল প্রকারের মগল বা কল্যাণ হইতে নৈরাশ হইয়াছে। আ'মাশ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যের্প মৃত্যুবরণকারী কাফিরগণ যাহাদের প্রতিদান নির্দিষ হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়াছে। ইহা হইল মুজাহিদ, ইকরিমা, মুকাতিল, ইব্ন যায়িদ, কালবী ও মনসূর (র)-এর উক্তি। আর এই উক্তিকে ইব্ন জারীর (র)-ও সমর্থন করিয়াছেন।

# সূরা সাফ्ফ্ফ 

38 जায়াত, २ রুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহ্র নামে

## শানে নুযূন

ইমাম আহমদ (র) ....... আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা কয়েকজন সাহাবী পরশ্পর আলাপ করিতেছিনাম বে, আমাদের কেহ গিয়া হৃৃর (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর্রিবে, আল্লাহৃর নিকট সবচাইতে প্রিয় কাজ কোনৃটি? আমাদের কেহ তখনও সেইজন্য দাঁড়া় নাই। এমন সময় আমাদের নিকট হহবূর (সা)-এর এক বার্তাবহ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাধ্যম্ তিনি এক এক করিয়া আমাদের সকলকে ডাকিয়া নিলেন। আমরা যখন সকনে উপস্থিত হইনাম তখন তিনি সूরা আস্ সাফ্ফ সশ্পূর্ণটি আমাদিগকে পড়িয়া তনাইলেন।

ইব্ন आবী হাতিম (র) ....... आাদ্মল্নাহ् ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "আমরা কতিপয় সাহাবী একত্রে বসিয়া আলাপ করিত্তেছিনাম বে, আমাদের কেহ গিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট জানিয়া আসিবে, আাল্পাহ্র নিকট সর্বাধিক থ্রিয় কাজ কোন্টি ? ইত্যবসরে রাসূল (সা) আমাদিগক্কে ডাকার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং একজন একজন কর্রিয়া সকনকেই ডাকাইয়া নিলেন। আমরা যখন সেখানে সমবেত হইলাম, তখনই এই সূরাটি নাযিল হইল। তখন তিনি পূর্ণ সূরাটি আমাদিগকে পড়িয়া ৫নাইনেন।"

আবূ সানামা (রা) বলেন, আবদুদ্बাহ़ ইবৃন সালাম (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাঢি পড়িয়া ওনাইয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাฑौর বলেন, আবূ সালমা (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া ওনাইয়াছেন। আওফী (র) বলেন, ইয়াহিয়া ইব্ন অবূ কাছীর আমাকে পূর্ণ সৃরাটি পড়িয়া ওনাইয়াছেন। আব্বাস ইবনুন ওয়ারিদ (র) বলেন, আমার পিতা বनिয়াছ্ন, সূরাটি আমাকে আওফীই পূর্ণ পড়িয়া ভনান।

ইমাম তিরমিযী (র) ....... আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমরা রাসূনूল্লাহ্ (সা)-এর কাতিপয় সাহাবী বসিয়া নিজেরা আলাপ করিতেছিনাম যে, यদি আমরা জানিতে পাইতাম আল্নাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্টি তাহা হইনে অবশ্যই আমরা উহা কার্যকর করিতাম। ঢখনই আল্লাহ্ ত'আালা নাযিল করিলেন :


आদ্লুল্নাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বনেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া ఆনান। आবূ সাनाম বলেন, ইবุন সানাম আমাদিগকে উহা পড়িয়া ওনান। ইয়াহিয়া বলেন, আমাদিগকে আাবূ সালামা উহা পড়িয়া ৫নান। ইব্ন কাছীর (র) বনেন, আউফীই আমাদিগকে উহা পড়িয়া ওনান। আদুল্নাহ্ বলেন, ইব্ন কাছীর আমাদিগকে উহা পড়িয়া ওনান। তিরমিযী (র) বনেন, আওফীর নিকট হইতে সত্য সনদে ইবৃন কাছীর বর্ণনার ব্যাপারে ভিন্নমত রহিয়াছ্। ইব্ন মুবারক আওযাঈ হইতে, তিনি ইয়াহইয়া ইব্ন কাছীর হইতে, তিনি হিলান ইব্ন আবী মায়মুনা হইতে, তিনি আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে, তিনি আবদুল্াाহ ইব্ন সাनাম হইতে সরাসরি কিংবা আবূ সালামার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। আমি বলিতেছি, ইমাম আহমদ ও মা'মার হইতে ইবৃন মুবারক সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিনমিযী (র) বলেন, ওয়ানিদ ইব্ন মুসলিম ও আওযাঈ ইইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁহার বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরের বর্ণনার মত। আমি বলি, ওয়ালিদ ইব্ন ইয়াবীদ ও আওযাঈ হইতে ইব্ন কাছীরের মতই বর্ণনা করেন।

আমি বলি, আমার উস্তাদ শায়থে মুসনাদ আবুল আব্বাস আহমদ ইবৃন আবূ তালিব আল হাম্জার এই হাদীস আমাকে ঙনাইতে গিয়া বলেন বে, তাঁহার উস্তাদ তাঁহাকে হাদীসটি বর্ণনা প্রসজ্গে সূরাটি পড়িয়া ওনান। আওयাঈ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন কাছীরের সূত্রে পর্যায়ক্রম্ ইমাম হাফিজ জাব্ মুহান্যদ আবদ্লুল্নাহ ইব্ন জাবদুর রহমান আদ্ দারেমী, ঈসা ইব্ন উমর ইব্ন ইমরান আস্ সমরককন্দী, আবূ মুহাম্দদ আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইবৃন হামুভী আস্ সারাথগী, আবুল হাসান ইব্ন আবদুর রহহমান ইবনুল মুজাফ্ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন দাঊদ আদ্ দাউদী, जাবুল ওয়াজ আবদুল আউয়াল ইব্ন ঈসা ইববন ওয়ায়েব আস সিজয়ী ও আবূল মানজা আবদুলাহ্ ইব্ন উমর আমার উস্তাদকে হাদীসটি ఆনান এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পরবর্তী বর্ণনাকারীকে সূরাটি পড়িয়া ভনান। আমার উস্তাদ বেহেতু উস্মী ছিনেন, তাই তিনি আমাকে পড়িয়া ৩নাইতে পার্রেন নাই। তবে আল্হামদুলিল্ধাহ্ আমার অপর ঊস্তাদ হাফিজ্জ জারীর আর আদ্দুন্নাহ্ মুহাশ্মদ ইব্ন আহমদ ইবৃন উছ্মান (র) ব্বীয় সনদদ আমাকে হাদীসটি ఆননইবার সময় সূরাটি পড়িয়া उनान।
১. আকাশমগ্ীী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সম্ঠই আল্লাহ্র পবিত্রত্তা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাা্রমশানী, প্রজ্ঞাময়।
२. হে মু’মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল ?
৩. তোমরা यাহা কর না তোমাদের তাহা বनা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় जসন্তোষজনক।
8. यাহারা আল্লাহর পথে সং্পাম করে সারিবদ্ধভবে সুদৃছ প্রাচীরের মত, আাল্লাহ তাহাদিগকে ভানবাসেন।
  পুনরাবৃত্তি নিপ্র্রয়োজন।
 ওয়াদা করিয়া উহা পালন করে না কিংবা কथা বলিয়া কথ্যা রাঢে না, তাহাদের ব্যাপারে जসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে পূর্বসূরী একদল আলিম এই অভিমত ব্যক্ত কর্রিয়াছেন বে, সাধারণভাবে বে কোন ওয়াদাই পালন করা ওয়াজিব; তাহার জন্য যাহার সাহিত ওয়াদা করা হইয়াছে সে তাগাদা দিক বা না দিক। এই দনটি হাদীস হইতে দनीক পেশ করিয়াছেন। বেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল (সা) বলেনঃ মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন। যখন সে ওয়াদা করে, ওয়াদা খেলাপ করে; যখন সে কथা বলে, মিথ্যা বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে।

সহীহ্ বুখারীর অপর এক হাদীলে বলা হয় ঃ চারটি স্বতাব যাহার ভিতর পাওয়া যাইবে সে খালেস মুনাফিক। উহার একটি স্বভাবও যাহার ভিতরে থাকিবে তাহার ভিতর নিফাক বিদ্যমান थাকিবে, যতক্ষণ না সে উহা বর্জন করে। উহার অন্যতম হইন, ওয়াদা ভংগ করা। এই দুই হাদীস সপ্পর্কে জামর়া শরহে বুখারীর তরুতে সবিস্তারে আলোচনা

করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। এই জন্যই আল্লাহ্

 আমির ইবৃন রবীআ (রা) ইইতে বর্ণিত আছে যে, আমদের নিকট নবী করীম (সা) আসিলেন। আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। খেলার জন্য যাইতেছিলাম। আম্মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এইদিকে আস, তোমাকে কিছু দিব। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আসলে কি কিছু দিবে ? আম্মা বলিলেন, হ্যা, কিছু খেজুর দিব। নবী করীম (সা) বলিলেন, তবে তো ভাল। অন্যথায় জানিয়া রাখ, কিছু না দেওয়ার নিয়ত যদি থাকিত তাহা হইলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লিখা হইত।

ইমাম আইমদ (র) বলেন, ওয়াদা যাহার সহিত করা হইয়াছে সে যদি ওয়াদাকারীকে ওয়াদা পালনের জন্যে তাগাদা দেয় তাহা হইলে ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন কেহ যদি কাহাকেও বলে যে, তুমি বিবাহ করিলে আমাকে তুমি রোজ এত টাকা দিবে। সে যদি তাহাকে বিবাহ করে তাহা হইলে বিবাহ বহাল থাকা পর্যন্ত প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়া তাহার জন্য ওয়াজিব। কারণ, ইহা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়রূপে গণ্য। তাহাকে ইহার জন্য কঠোরভাবে জবাবদিহি করিতে হইইেে।

জমহুরের অভিমত হইল, প্রতিশ্রুতিমাত্রই (ওয়াদা) রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। কোন কোন প্রত্র্রুতি ব্যতিক্রমধর্মী হইতে পারে। তাহারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসজ্গে বলেন, এই আয়াত তাহাদের ব্যাপারর নাযিল হইয়াছে যাহারা জিহাদের আকাক্ষা প্রকাশ করিয়াও যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হইল তখন জিহাদবিমুখ হইল। যেমন আল্লাহ্ বলেন :





অর্থাৎ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা (আপাতত) হাত গুটাইয়া থাক এবং নামায ও যাকাতের পাবন্দী কর। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফंরय করা হইল তখন তাহাদের একদল তো মানুষকে আল্লাহ্র মতই ভয় করিতেছিল, কিংবা তাহা হইতেও অধিক। আর তাহারা বলিল, হে আমাদের

প্রতিপালক! কেন তুমি (এখনই) আমাদের উপর জিহাদ ফর্য করিলে ? যদি কিছুদিন - বিলম্ব করিতে! তুমি তাহাদিগকে বল, পার্থিব মালমাত্তা তো খুবই নগন্য। আর খোদাভীরুদের জন্য আখিরাতই উত্তম এবং তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদিও সুদৃঢ় বন্ধ কুঠুরীতে তোমরা আবদ্ধ থাক।

## অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :



অর্থাৎ ঈমানদারগণ বলে, কেন (জিহাদের) সূরা নাযিল হয় না ? যখন জিহাদের সুস্পষ্ট সূরা নাযিল হইল তখন তুমি রুগ্ন আ丬্মর লোকগুলিকে দেখিতে পাইবে যেন তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্নল দৃষ্টি নিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম উহাই। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা) বর্ণনা করেন o আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জিহাদ ফর্য হওয়ার অগে কতিপয় মু’মিন ব্যক্তি বলাবলি করিয়াছিল, যদি আল্লাহ্ তা‘আলা তঁহার সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদিগকে জানাইতেন তাহা হইলে আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে জানাইলেন যে, তাঁহার সব்চাইতে প্রিয় আমল নিচ্চিত ঈমান ও বেঈমানের বিরুদ্ধে জিহাদ। তখন ইহা আবার কিছু মু’মিনের জন্য অত্যন্ত কঠিন মনে ইইল। তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন, यাহা তোমরা করিবে না তাহা কেন বল ? ইমাম ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ মু’মিনগণ বলাবলি করিল, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় কাজ জ্ঞাত করাইতেন তাহা হইলে আমরা সবাই উহা

 ইহা জান যে, তোমাদের ভিতর সে আমার অধিক প্রিয় যে আমর রাস্তায় জিহাদ করে। একদল বলেন, এই আয়াত জিহাদ সংশ্লিষ্ট সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে यাহারা যুদ্ধ না করিয়াও বলিয়া থাকে আমি যুদ্ধ করিয়াছি, আহত না হইয়াও বলে আহত হইয়াছি, আর ধৈর্যের সজ্গে দৃঢ়পদ না থাকিয়াও বলিয়াছে দৃঢ়পদ ছিলাম।
ইবনে কাছীর ১১তম খণ্-২২

কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন-এই আয়াত তাহাদিগকে সত্ত্ক করার জন্য নাযিল হইয়াছে যাহারা রণাগ্নে না গিয়াই বলিতেছে আমরা যুদ্ধ করিয়াছি, আহত হইয়াছি, ব্দী হইয়াছিলাম ইত্যাদি।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ সূরাটি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগকে সাহাय্য করার প্রতিশ্রুতি দিত। অথচ সময়মত তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন : ४ا لا


มুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন ঃ


 অন্যতম হইলেন আব্মুল্নাহ্ ইব্ন রওয়াহা (রা)। তাহারা এক মজলিসে বসিয়া আলোচনা করিতেহিলেন ভে, কোন্ আমলটি আা্ধাহ্র কাছ্ অধিক প্রিয় তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তাহা হইলে আমরা আমরণ উহা আমন করিতাম। তখন আল্লাহ্ তা‘আানা তাঁহাদের উপলক্ষে আয়াত কয়টি নাযিল করিলেন। তখন তিনি শপথ করিলেন, আমি আমার জীবন আা্নাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ কর্রিলাম। তিনি তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির উপর মজবুত ছিলেন। এমনকি তিনি এই পাথে শাহাদতবরণ করেন।

ইবীন आবূ হাতিম (র) ...... আবুল আসওয়াদ দুয়েলী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, দুয়েनী (k) বলেন ঃ আবূ মূ-া আশজারী (রা) একবার বসরার ক্বারীীণকে ডাকিলেন। তিনশত ক্ধারী ঢাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁাদ্দর প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ কুরানের কৃারী ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বসরার ক্ৃারী এবং বসরাবাসীগণণর মধ্যে উত্তম ব্যক্তিবর্ধ। তন, आমি 'সাব্dাহা লিল্নাহহ' শির্রোনামের একটি সূরা পড়িতাম। এখন আমি উহা ডুলিয়া গিয়াছি। তবে এইট্ুনু মাত্র আমার মনে আছে :
 কেন তাহা বল यাহা তোমরা কর না। অতঃপর তিনি বলেন, উহা লিথিয়া তোমাদের গর্দানে নটকাইয়া দেওয়া ইইবে এবং কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবব। তাই আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্র থ্রিয় বান্দা তাহারাই যাহারা তাঁহার রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে এবং শশ্র্র্র মোকাবিলায় ছৃছপপদ্দ দাঁড়াইয়া থাকে। তার ফূনে যেন আল্লাহ্র চর্চা প্রসারতত পায়। ইসলাম সুরক্ষিত হয় এবং দীন বিজয়ী इड।

ইমাম আহমদ (র) ....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন্ন ঃ রাসূনুল্াাহ্ (সা) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ্ ত'আালা হাসিবেন ঃ (১) বে ব্যক্তি রাত জালিয়া ইবাদত করে, (২) যাহারা কাতারবন্দী হইয়া নামায পড়ে, (৩) যাহারা সারিবদ্ধ ইইয়া জিহাদ করে।

আবুন ওদাক জাবির ইব্ন নওফ (র) হইতে মুজালিদের সূত্রে ইমাম ইবৃন মাজাহ্ও উशা বর্ণনা করেন।

ইবৃন আবৃ হাতিম (র) ....... মুত্णরাবা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার নিকট আবূ यর (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিল। তাই আমি ঢাঁহার সহিত দেখা কর্রিয়া আমি বলিলাম, হে আবূ যর! আমার নিকট আপনার বর্ণিত একটি হাদীস প্পৗছিয়াছে। সেই হইতে আমি আপ়নার সহিত দেখা করার জন্য উদ্গীব ছিলাম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ কর্রিয়া বলিলেন, কোথায় কোন্ হাদীস ఆনিয়াছ তাহা ওনাও। আমি বলিলাম উহা এই ঃ "আল্লাহ্ ত'‘আना তিন ব্যক্তিকে দুশমন ভাবেন ও তিনি ব্যক্তিকে বন্ধু ভাবেন।" তিনি বলিলেন, হ্যা, আমি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্দ (সা)-এর নামে মিথ্যা বলিঢে পারি না। তিনি সত্য সত্যই এই কথা আমার নিকট বলিয়াছেন। আমি তখন প্রশ্ন কর্রিলাম। বেই তিনজনকে আাল্লাহ্ বন্ধু ভবেন, সেই তিনজন কাহারা ? তিনি বলিলেন, একজন তো সেই ব্যক্তি বে আাল্লাহুকে খুশী করার জন্য তাহার রাত্তায় জিহাদ্র নামে ও শক্রুর মোকাবেলায় দৃছ়পদ্দ দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহার সমর্থনে স্বয়ং আল্লাহ্র কানামে দেথিতে পার। এই বলিয়া তিনি তিলাওয়াত করিলেন :

অতঃপ্র তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন জবূ হাতিম (র) তাঁহার সংকলনে হাদীসটি এইভাবে এতট্মকু বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী সংকননে ওবা (র) ..... আবূ यর (রা) হইতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। আমি অন্যত উহা পুরাপুরি উদ্ধূত করিয়াছি। সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্ধাহ্র জন্য।

কা‘ আাল আহবার (রা) হইতে বর্ণিত আছে : ‘আল্নাহ্ ত'অানা ঢাঁহার রাসূন (সা)-কে উদ্দেশ্যে বলেন, आমার উপর নির্ভরশীল প্রিয় বান্দা খারাপ চরিত, খারাপ ভাষণ ও বাজারে শোরগোল করা তাহার ভিতর নাই। সে অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায় করে না, বরং উপপকা ও ষ্মা প্রদর্শন করে। তাহার জন্মস্হান মক্কা ও হিজরতগাহ হইল তাবাহ (মদীনা)। তাহার দেশ সিরিয়া । তাহার উন্মতগণ আল্নাহ্র অধিক প্রশংসাকারী। সর্বাবস্থায় সর্বত্র তাহারা আা্লাহ্র প্রশংসা করেন। সকালে তাহাদের প্রশংসার তজজন সর্বদা ఆনা যায়। উহা যেন মৌমাছির ওও্জন। তাহারা নখ ও গোঁ কাটে। সাফ সাফ পোশাক পরিধান করে। রণাঙ্কেে তাহাদের যুদ্ধের সারি ঠিক তাহাদের নামাযের কাতারের মতই

 দিকে খেয়াল রাখিয়া সময় আসিলেই নামায পড়ে তাহা বাহনের উপরই হউক না কেন !

 পর্যন্ত হুযূর (সা) সবাইকে সারিবদ্ধ না করাইতেন ততক্ষণ শক্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ তরু হইত না। তাই মুসলমানদের সারিবদ্ধ হইয়া লড়াই করা আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষার ফল। একে অপরের সহিত যেন মিলিয়া থাকে ও দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। কাতাদা (র) বলেনঃ তোমরা কি দেখিতেছ না যে, সৌধ নির্মাতা পছন্দ করে না যে তাহার সৌধে কোথাও উँচू নীচू থাকুক কিংবা বাঁকা হউক অথবা ছিদ্র থাকুক। তেমনি আল্লাহ্ পাকও চাহেন না যে, রণাঙ্গন ঢাঁহার যোদ্ধাদের ভিতর কোনরূপ অসামঞ্জস্য থাকুক। নামাযের জামাতে কাতারবন্দীর ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মানিয়া চল। যে সেইর্রপ চলিবে সে সংরক্ষিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইবে। এই বর্ণনাগুলি সবই ইব্ন আবূ হাতিমের মুসনাদে বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) ....... আবূ বাহরিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুসলমানগণ ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করা পছন্দ করিতেন না। তাহারা ইহাই পছন্দ করিতেন যে, ভূপৃষ্ঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া সামনা-সামনি যুদ্ধ করিবেন। ইহার কারণ হইল আলোচ্য আয়াত।

আবূ বাহরিয়া (রা) বলিতেন ঃ তোমরা কখনও যদি আমাকে যুদ্ধের সারিতে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক খেয়াল করিতে দেখ তাহা হইলে ভৎসনা করিও এবং ভালমন্দ দুই চারি কথা গুনাইও।
الُنْسِقِيْنَ



৫. স্মরণ কর, মূসা তাহার সশ্প্রদায়কে বলিয়াছিন, ‘হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন কষ্ঠ দিতেছ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদর নিকট প্রেরিত আল্লাহহর রাসূূ।’ অতঃপর উহারা যথন বাঁকা পথ অবলম্নন কর্রিন তখন আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে বাঁকা করিয়া দিলেন। আল্লাহ পাপাচারী সশ্প্রদায়কে পথ দেখান ना।
৬. স্মরণ কর, মর্রিয়াম তনয় ঈসা বनिয়াছিন, ‘হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূন। জার আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট বে ঢাওরাত রহিয়াছে আiমি উহার সমর্থক এবং অামার পরে আহমদ নামে বে রাসূন আসিবে আমি ঢাহার সুসংবাদদাতা অতঃপর যখন সে স্প্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট জাসিল, তাহারা বনিতে লাগিন, ইহা তো স্পষ্ট যাদু।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা জানাইতেছেন, তাঁহার রাসূল ও বান্দা মূসা ইব্ন

 জান ব্, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

এই আয়াতের মাধ্যচে মূলত আন্লাহ্ পাকের উদ্mশ্য হইল রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া এবং নিজ সম্প্রদায় হইতে আসা সকন আঘাত" ও দুঃখ-কষ 乙ৈú্য সহকারে বরণ
 বলিতেন-আল্লাহ্ পাক মূসা (অা)-এর উপর রহম করুন। তিনি ঢো ইহা হইতেও অনেক বেশী দুঃখ-কষ্ঠ নিজ সশ্প্রদায় হইতে পাইয়াছছন। তারপরও তিনি ধৈর্যবারণ করিয়াছেন।

এই আয়াত্রে মাধ্যমে মু'মিনগণকে উপদেশ দেওয়া হইন যেন তাহারা কোনক্রমে রাসূল (সা)-কে কোনর্রপ কষ্ঠ না দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মূসা (অা)-কে কষ্ঠদাতা তাহার সম্প্রদায়্রের মত হইও না। আল্লাহ্ ত‘আআলা তাঁহার সেই মর্যাদাশীল বান্দাকে সর্ববিধ অপবাদ হইতে পবিত্র কর্রিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এ্খানে বলেন :
 সত্যানুসরণে বিমুখ হইন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের অন্তরসমূহকে সত্যবিমুখ

করিনেন এবং উহাতে সংশ্য ও দ্বিধাদ্ধকে স্থায়ী করিয়া দিলেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :


অর্থাৎ আমি তাহাদের অত্তর ও ঢোখ বিপরীতমুখী করিব বেভাবে তাহারা প্রথমবারে ঈমান আনে নাই, তখনও আনিতে পারিবে না। আর আমি তাহাদিগকে নাফরমানীর পথে অবাধ বিচরণণর সুভ্যোগ দিব।

অনাত্র তিনি বলেন :


जর্থাৎ হিদায়েতের পথ সুশ্পষ্ট হওয়ার পরেও বে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিত করে এবং মু’মিনগণণে পথ পর্রিহার কর্রিয়া বিপণে চলে, আমি তাহাকে সেই দিকেই চালাইব, ব্যেিকে সে চলিতে চাহে ও পরিশেবে তাহাকে জাহান্নামে প্পীছাইয়া দিব।

তाই आब्नाহ् পাক এখাनে বলেन : আল্লাহ্ পাপাচারীকে পথ প্রদর্শন করেন না। অতঃপ্র আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মরিয়াম বলিল, আমার পূর্ব্বেকার আসমানীগ্রন্থ তাওরাতে আমার সুসংবাদ দান করিয়াছে এবং আমিই তাওরাতের উদ্দিষ্ট নবী। তেমনি আমি আমার পরবর্তী রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি হইবেন উন্মী আরবী মক্কী নবী ও তাঁহার নাম হইইবে আহমদ (সা)।

ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং মুহাম্মদ (সা) আম্বিয়াকুলের শেষ নবী। সুতরাং বনী ইসরাঈলদের নবূওতের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনি খাতেমুল আম্বিয়া আহমদ (সা)-এর সুসংবাদ দিলেন। তাাহার পর নবূওত ও রিসালতের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে ইহা চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

আবুল ইয়ামান (র) ...... জুবায়ের ইব্ন মুতইম (রা), তাঁহার পিতা ইইতে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্জাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার বিভিন্ন নাম রহিয়াছে।

আমি মুহান্মদ, আমি. আহমদ, আমি আল্ মাহী, যাহা দ্বারা আল্লাহ্ কুফর বিলুণ্ত করিবেন। আমি আল্ হাশের, যাহার পদততলে মানুষ সমবেত হইবে. এবং আমি আল্ আকিব, অধিক সমাপনকারী যাহার পশাতে আর কোন নবী বা রাসূল আসিবে না। যুহরীর সনদদ মুসলিম শরীไফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূনুল্नাহ্ (সা) আমাদের সামনে তাঁহার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেন। আমার যাহা ম্মরণ আছছ তাহা এই বে, তিনি বলেন- আমি মুহাশ্মদ, আমি আহমদ, আমি আল হাশের, আমি আল মুকাফ্যী, আমি নবীউর রহমত, আমি নবীউত তাওবা এবং আমি নবীউল মুলহামা।

আমর ইবৃন মুর্রা (র)-এর সূত্রে মুসনিম শরীফ্ফ ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ ত'আলা অনাত্র বলেন :


অর্থাৎ যাহারা তাহাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ দেথিতে পাইয়া সেই উন্ীী নবীর অনুসরণ করে।

অন্যত্র তিনি বলেন :




অর্থৎৎ আল্লাহ্ পাক যখন নবীগণ হইতে থ্রতিশ্রততি গ্রহণ করিলেন বে, যদি কখনও আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত প্রদান কত্রি, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার কোন রাসূল আগমন করে সে তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সত্যতা ঘোষণা করে তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে ও তাহাকে সাহাय্য করিবে। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিত্ছেছ এবং আমার সহিত অংগীকারাবদ্ধ ইইত্ছে? সকনেই বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, ব্যস, তোমরা পরশ্পর সাক্ষী থাক এবং আমিও অন্যতম সাক্ষী হইনাম।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুনিয়ার বুকে এমন কোন নবী পাঠানো হয়, নাই যাহার নিকট হইতে এই প্রত্র্রিতি নওয়া হয় নাই বে, তাঁহার জীবদশায় যদি মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার অনুগত হইবেন। এমনকি প্রত্যেক নবী হইত্ এই প্রত্রুততও লওয়া হইয়াছে বে, তিনি তাঁার উথ্মতগণ হইতেও এইই্রপ ওয়াদা লইবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ...... কতিপয় সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন বে, তাঁহারা বলেন : আমরা একবার রাসূনूল্মাহ্ (সা)-এর নিক আরযয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্ধाহ্! আমাদিগকে আপনার ব্যাপারে কিছু धনান। তিনি বলিলেন, आমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু অার ফসন। आমি ঈসা (आ)-এর সুসংবাদ। যখন আমার মাতা গর্তবতী আমাকে তখন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন কোন এক আলোর বিচ্মুণ घট্যিয়াছে যাহার প্রजবে সিরিয়ার, বসরা শহরের সৌধমানা উজ্জাসিত হইয়া গিয়াছে। এই সনদ উত্তম। অন্যান্য সূख্রেও ইহার সমর্থন মিলে।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইরনবাय ইব্ন সারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্ ত'আলার নিকট তখন হইতেই শেষ নবী যখন আদম (আ) মাটির পিওমাত্র ছিলেন। আমি আমার পিতা ইবরাইীম (আ)-এর দু'আর ফসন। আমি ঈসা (অা)-এর সুসংব্বাদ ও আমার জননীর স্বপ্ন। নবী জননীণণকে এইর্রপ স্বপ্ন দেখানো হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবূ উসামা (রা) বলেন ঃ आমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসৃনাল্ধাহ্! আপনার ঔরু কিতাবে হইন? তিনি বলিলেন, আাার পিতা ইবরাহীম (অ!)-এর দু‘আা ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। পরন্ু আমার মাত স্বপ্নে দেখিলেন, তাহার ভিতর হইতে এমন আলো বাহিন হইয়াছে যাহা সিরিয়ার লৌধমালা আলোকিত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... आব্দুল্লাহ্ ইবุন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : রাসূূনুল্dাহ্ (সা) আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইলেন। আমরা সং্খ্যায় প্রায় জাশিজন ছিলাম। আমি জা‘ফর, আবদদদ্নাহ্ ইব্ন রওয়াহা, উসমান ইব্ন মাযউন, আবূ মূসা (রা) প্রমুখ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিনাম। আমাদের খবর জানিতে পাইয়া মক্কার কুরায়্যেণণণ বাদশাহর নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করিন। তাহারা হইন আমর ইব্ন আস ও উমারা ইবৃন ওনীদ। তাহারা বাদশাহ্র জন্য বেশ কিছু•টপটৌকন নিয়া গেল। তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া বাদশাহকে সিজদা করিল ও ডানে বামে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া হাঁট গাড়িয়া বসিল। অতঃপর তাহারা এই আবেদন পেশ করিন ঃ আমাদের গোত্রের ও সম্প্রদায়়ের কতিপয় লোক সত্যত্যাগী হইয়া, আমাদের উপর রাগ কর্রিয়া আপনার দেশে आসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। আমাদের সবিনয় নিব্বেন—আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপর্দ করিবেন।

নাজ্জাশী প্রশ্ন করিলেন- তাহারা কোথায়? কুরায়েশ দৃতদ্দয় বনিল, এই শহরেই আছে। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাহাদিগকে দরবারে হাবির করিতে। সাহাবীণণ দরবারে হাযির হইলেন। জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাহাদের মুখপাত্র হইলেন। অন্য সবাই

णাঁহার जনুসারী হইলেন। তাঁহারা দরবার্র आসিয়া সানাম কর্রিলেন, সিজদা দিলেন ন।। দরবার্রের লোকজন সবিশ্মর্রে প্রশ্ন করিল, তোমরা বাদশাহকে সিজদা করিলে না কেন? তাহারা জবাব দিলেন, আমরা আল্ধাহ् ছাড় কাহারও কাছে মাথা নত করি না। প্রশ্ন করা হইন, কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আল্মাহ্ ত'আানা আমাদ্রর নিকট এক রাসূন পাঠাইয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিবে না, নামায পড়িবে ও যাকাত দিবে।

আমর ইব্ন আস তখন চূপ থাকিতে পার্িল না। তাহার ভয় হইল, সাহাবীদের কথায় হয়ত বাদশাহ প্রভাবিত হইবেন। তাই মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, বাদশাহ নামদার! ঈসা ইব্ন মরিয়াম সম্পর্কে আপনাদের ধারণার সহিত তাহাদের ধারণার কোন মিন নাই। তখन বাদশাহ প্রশ্ন করিলেন, হযরতত ঈসা (অা) ও তাঁার জনनী মরিয়াম সম্পক্কে তোমদের ধারণা কি? ঢাঁহরা জবাব দিলেন, তাঁহাদের সশ্পক্কে আল্লাহ্ ত‘অালা কালামের মাধ্যচম আমাদিগকে ধারণা প্রদান করিয়াছেন উহাই আমাদের
 কুমারী মরিয়াম বতুলের গর্ভ্ প্রেরণ করেন। অথচ তিনি ছিলেন কুমারী এবং কোন পুরুষ তাঁহাকে স্পের্শ করে নাই। ফলে তাঁহার সন্তান হওয়ার কোন সভ্ভাবনা ছিন না।

বাদশাহ ইহ ওনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তের মাটি হইতে একটি কাঠথও তুলিয়া বলিলেন, হে আবিসিনিয়াবাসী! হে আবিসিনিয়ার পা্র্রী! आলেম ও দরবেশগণ! তাহাদের ও আমাদের ধারণা ও আকীদা এক। আল্লাহ্র কসম! আমাদের ও তাহাদের আকীদার মাব্রে এই পরিমাণ পার্থক্যও নাই। হে হিজরতকারী দল! তোমাদিগকে ধন্যবাদ। অর সেই রাসূনকেও ধন্যবাদ যাঁহার নিকট হইতে তোমরা আসিয়াছ, আমি সাক্ষ্য দিত্তেছি, তিনি আা্ধাহ্র রাসূল। তিনি সেই রাসূল যাহার সম্পক্কে ভবিষদ্বাণী রহিয়াছে এবং एযরত ঈসা (আ) যাঁহার সুসৎবাদ প্রদান করিয়াছ্নে। তাই তোমাদিগকে আমি অবাধ অনুমতি প্রদান করিলাম আমার দেশে বেখানে ইচ্ম তোমরা অবস্থান ও বিচরণ করিবে।
 হইলে অবশাই আমি রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর থেদমতে হাযির হইতাম, তাঁহার জুত আগাইয়া দিতাম। তাঁহার খেদমত কর্তিতাম ও তাঁহার ওযুর পানি ঢালিয়া দিতাম।

অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূত্দয়ের উপটৌকন ফের্ত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং উহা ফেরত দেওয়া হইন। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্য হইতে আবদুল্ধাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) সর্বাঞ্গ হৃযূর (সা)-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। যখন সয্রাট নাজ্জাশীর ইন্তিকালের খবর হৃযূর (সা)-এর নিকট পৌছিন়। তখনি তিনি তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দুঁ্া করেন।

উপরোক্ত পৃর্ণ ঘটনাটি হ্যরত জাফর (রা) ও উম্মে সাनামা (রা) হইতে বর্ণিত ইইয়াছে। ইতিহালের বিষয়বব্ুু বিধায় দহা আলোচনা এখানে উল্mে্য নহে। তাই উহার ইবনে কাছীর ১১তম খఆ-১৩

সংক্কি্জসার শ্রু উদ্ধৃত করিলাম। সবিস্তারে জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আমার উদ্দশ্য ৫্বু ইহাই শ্রমাণ করা বে, অতীতের নবীগণ হহৃূর (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং নিজ নিজ উম্থতগণকে তাঁহার ওণাবলী কিতবের মাধ্যমে জানাইতেছিলেন। সংণে সংগে ঢাঁহার আনুগত্য ও সহায়তার জন্য পরামর্শক্রমে নির্দেশ দিতেছিলেন। তবে তাঁার ব্যাপারটি প্রথমে খ্যাত হয় সকল নবীর পিত ইবরাহীম (আ)-এর দু‘আর মাধ্যমে এবং সেই খ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঢছ ঈসা (অা)-এর সুসং্বাদ থ্রদানের মাধ্যমে। হুযূর (সা) প্রশ্নকারীর জবাবে বে নিজেকে ইবরাহীম (আ)-এর দু‘আ ও ঈসা (অা)-এর সুসংবাদ বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ইহাই। উহার সহিত তিনি ঢাঁহার মাতার স্বপ্নকে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জনা বে, মক্কাবাসীগণণর ভিতর তাঁহার সশ্মতি লাভ ঘটে উক্ত ম্বপ্নের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক তাহার উপর অশেষ রহহত ও শান্তি বর্ষিত করুন।
 কিরামের ক্রমাগত ভবিষ্যছ্বী ও সুসংবাদ জ্ঞাপন সজ্G্彐ও যখন সেই রাসূল সুস্পষ্ দলীল নইয়া তাহাদের নিকট হাবির হইলেন তখন তাহারা সাফ সাফ বলিয়া দিলেন, ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু। ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।





৭. বে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহাত হইয়াও আল্লাহহর সম্ধক্ধে মিথ্যা রচন্না করে ঢাহার অপ্প্ষা আার অধিক জালিম কে? আাল্লাহ্ জানিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা কর্রেন না।
৮. উহারা আল্লাহর নূর ফুeকারে নিডাইতে চাহে, কিন্ু আল্লাহ তাঁহার নূর পূর্ণ্রণপে উদ্জাসিত কর্রিবেন। यদিও কাফির্ণণ উহা অপছন্দ করে।
৯. তিনিই ঢাঁহার রাসূলকে প্রেরণ কর্যিয়াছেন সত্য হিদায়াত ও দীনসহ, সকল দীনের ঊপর উহাকে প্রাধান্য দানের জন্য, यদিও মুশরিকণণ উহা অপছন্দ করে।

 না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী সৃষ্টি করে আর তাঁহার অংশীদার বানাইয়া ক্ষতা বন্টন করে, অথচ তাহাকে নিরংকুশ ও নিভ্ভেজাল একত্বাদের দিকে ডাকা


 সূর্থ্যের আলো ফুঁকদিয়া নিভাইবার প্রয়াস। এই প্রয়াসও যেইর্রপ ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস উহাও তেমনি ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বৈ নহে।

তাই আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্ত হইল তাহার আলো তিনি পূর্ণত্বে পৌছাইবেন তাহাতে কাফির ও মুশরিকরা যতই নাখোশ হউক না কেন। তিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূলকে পাঠাইয়াছেন দীনকে বিজয়ী করার জন্যই। এই দুই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সবিস্তারে সূরা বারাআতে করা হইয়াছে।

O (1.)





১০. হে যু’মিনগণ! অমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সক্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষ করিবে মর্ম্যুদ্র শাস্সি হইতে?
১১. উহা এই যে, ঢোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিভে। ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম यদি তোমরা জানিতে!
১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ঢোমাদিগকে জান্মাতে দাथিন কর্রিবেন যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং শ্থায়ী জান্যাতের উত্তম নিবালে (থাকিবে)। ইহাই মহাসাফল্য।
১৩. আর তিনি দান করিবেন তোমাদের কাজ্কিত আরও একটি অনুঞ্রহ : আল্লাহর সাহাयা ও আসন্ন বিজয়, মু’মিনদেরকে ইহার সুসংবাদ দাও।

তাফ্সীর ঃ হ্যরত আদ্দুন্नाহ् ইব্ন সালাম (রা) বর্ণিত হাদীসে আােই বলা হইয়াছে বে, কতিপয় সাহাবী হৃযূর (সা)-এর কাছ্র আল্নাহূর সবচাইতে থ্রিয় কাজ জানার জন্য প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, অতঃপর সেই উপলক্ষেই এই সৃরাটি নাযিল করা হয়। অালোচ্ত আয়াতট্তিতেও উক্ত প্রশ্নের জবাব বিদ্যমান। আল্মাহ্ পাক বলেন :
 ঈমানদারপণ! অমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যবসার থবর দিব যাহা তোমাদিগকে মর্মস্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষ করিবে?

जতঃপর fিনি লেই স্থায়ী লাভজনক ব্যবসার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন বে, উহা তোমাদের ব্যেন উদ্দেশ্যে সফনতত দিবে, তেমনি তোমাদের ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশার जবসান घটাইবে। তাহা ইইল :

"আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের উপর তোমরা সুদৃছ় আা্থ স্থাপন করিবে এবং জান-মান দিয়া আল্নাহ্র পণে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, यদি তোমরা জানিতে!" অর্থাৎ তোমাদের বহ্ধবিদ কার্ব্রের পার্থিব ব্যবসা হইতে ইহা অনেক উত্তম।
 জ্জান-মালের সুঁজি খাটও তাহা হইলে তোমাদের সকল অপরাধ ও সব ভ্রুটি-বিচ্য্যুতি ক্মা করিব। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের সুর্যম সৌধে ও সুউচ্চ বানাখানায় পপৗৗছইয়া দিব।


অর্থাৎ তোমাদের স্থায়ী বানাখানা ও বাগ-বাগিচার পাদদেশে স্বচ্ছ বর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে। আর উহাই হইবে শ্রেঠ্ঠতম সাফন্য।
 তোমািিগকে এমন কিছু দিব যাহা তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাঙ্কিত। আর তাহা
 করিবে ও তাঁহার দীনকে সাহাय্য করিবে, তখন আন্নাহ্ পাক তোমাদের নিজেদের জিম্মাদারী গ্রহণ করিবেন। বেমন- আল্লাহ্ ত'জালা অন্যার্র বলেন :
 মু’মিনগণ! यদি তোমরা আল্ধাহ্র দীনের মদদ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে মদদ করিবেন এবং রণাছনে তোমাদিগকে দৃছ়পদ করিবেন।
 जর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করিবেন, বে তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে। নিশ়্ আল্øाহ़ অসীম শক্তিশানী ও অবিনশ্বর মর্যাদার অধিকারী।
 পারনৌকিক মহাসাফল্যের অজস্র অফুরন্ত স্থায়ী নিয়ামত ৫্ধু তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং আল্লাহ্র দীনের সাহাব্যার্থ জান-মাল দ্বারা জিহাদ করিবে।
 মু’মিনগণণর নিকট আমার ঘোষিত এই সুসংবাদ পৌইইইয়া দিন, ভেন তাহারা ইহ ও পারলৌকিক বিজয় ও মহাসাফল্য অর্জন করিতে পারে।




38. হে সু’মিনগণ! আল্লাহর দীনের সাহাय্যকারী হও, यেমন কর্রিয়া মর্িিয়াম ঢনয় ঈসা বলিয়াছিল তাহার উম্মতগণকে, আল্লাহৃর পৰথ কে আমার সাহাय্যকার়ী হইবে? শিষ্যগণ বলিয়াছিন, আমরাই আ/্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলগণণর এক্দল ঈমান অনিন এবং একদল কুফন্রী কর্রিল। অতঃপর অমি

মুমিনগণক্ক শক্তিশানী করিলাম ঢাহাদর শক্রুগণের মুকাবিলায়; ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

তাফস্সী ঃ আল্লাহ্ ত'রালা তাঁার মু'মিন বান্দাগণকে নির্দেশ দিতেছেন কথায় ও কাজ্ ধন প্রাव উৎসর্গ কর্রিয়া আাল্gাহ্ দীন্নে সাহাय্যকারী হওয়ার জন্য। ঈসা (আ)-এর সাহাय্যকারীরা বেভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাহাষ্যে আগাইয়া আসিয়াছিন তাহারাও যেন
 রাস্তায় মানুষকে ডাকার কাজে কে আমার সহায়ক হইবে?
 ত‘‘আলা বে দায়িত্ণ দিয়া পাঠাইয়াছ্নে তাহা পাননের ক্ষেত্রে আমরা আপনার সহায়ক ইইব। তাহাদের এই তঙক্ষপিক সাড়ায় সনুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগকে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে গ্রীক ও ইসরাঈনীগণকে হিদায়াতের জন্য পাঠাইলেন।

তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও হজ্জের সময় উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন- কেউ কি এমন রহিয়াছে, বে আমাকে আল্লাহ্র দেওয়া রিসালতের কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য আশ্রয় দিবে। মক্কার কুরায়শরা তো আমাকে বাধা দিতেছে। তখন মদীনার আওস ও থাজরাজ গোত্রের লোক্দের আল্নাহ্ পাক এই ডাকের সাড়া দানের তওফীক দিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হতে বায়‘আত গ্রহণ করিলেন এবং ঢাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া সুদৃঢ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন ভে, आপনি যদি মদীনায় আশ্রয় নেন তাহা হইলে জান-মান দিয়া আমরা আপনাকে সাহাযা করিব এবং সেখানে এমন কোন শক্তি নাই, বে আপনাকে স্পর্শ করিবে কিঃবা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ঠ দিবে।

অতঃপ্র যখন রাসূন্ন্নাহ্ (সা) মুহাজির সংগীগণক্কে নইয়া তাহাদের আহানানে সাড়া দিলেন, তখন তাহারা তাহাদের প্রত্শ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পানন করিন। তাই আল্মাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল ঢাঁহাদিগকে আনসার নামে আখ্যায়িত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্ পাকের উপর সত্তুষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন :

四 बर्था यथन ऊमा (आ) আল্লাহ্র ত্রফ হইতে রিসানাতের দায়িত্ণ নাভ করিলেন, তখন ঢাঁার শিষ্যদিগকে বিভিন্ন এলাকায় নিজ সস্প্রদায়ের হিদায়াত্তে জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তে হিদায়াতপ্রাষ্ত হইল। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোক তাঁহাকে ও চাঁহার পৃত-পবিত্র জননীকে নানাক্রপ অপবাদ দিয়া ঢাঁহার নবৃঞতকে চ্যালেজ করিল। আল্লাহ্পাক সেই ইয়াহদীগণকে অভিশভ্ড করিয়াছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা কোথাও শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে না।

याহারা তাঁহাকে মান্য করিন তাহাদদর একদনও বাড়িয়া গিয়া সীমালংঘন করিল। তাহারা ঈসা (অ)-কে ঐখু আল্লাহ্র প্রেরিত নবী মানিয়াই ফ্কান্ত হইন না, ঢাঁহাকে আরও উপরে নিয়া গেল। এই দনও আবার কয়়েক দলে বিভক্ত হইল। একদল বনিল, তিনি অাল্লাহ়র পুত্র। অপর একদল বনিল, তিনি তিনজনের একজন। বাপ, ছেলে ও রুহুল কুদ্মু। একদল তো তাঁাকে খোদাই বানাইয়া ছাড়িল। সূরা নিসায় এই ব্যাপারधলি সব্তিস্তের আলোচিত হইয়াছ্।

ज्َथाৎ याशारा রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান আনিল আমি তাহাদিগকে তাহাদের বেঈমান নাসারাদের উপর বিজয়ী থাকার জন্য সাহায্য করিলাম। ফলে তাহারা জয়ী হইন। তাহাদিগকে আল্লাহ্ ত'আলা শেষ নবী (সা) প্রানের মাধ্যমেই সাহায্য করেন।

ইব্ন জারীী (র) ..... ইব্ন আन্রাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ঘখ্থ আল্লাহ্ ত‘আলা ঈসা (আ)-কে উর্ধ্রাকাশ নিয়া যাওয়ার ইচ্মা করিলেন, তখন ঈসা (আ) ওযু গোসন সার্রিয়া শিষ্যবর্গের নিকট আসিলেন। তখনও তাঁহার মাথার দূন হইতে পানি টপকাইতে ছিল। সেই ঘরে তখন ঢাঁহার বারজন শিষ্য বসা ছিল। তিনি আসিয়া বनিলেন, তোমাদরর ভিতর সেই লোকও বিদ্যমান বে আমার উপর ঈমান আনার পরেও সে আবার আমার সংগে কুফর্রী করিবেে এবং একবার নহে বারোবার করিবে।

অতঃপর তিনি বলিলেন- তোমাদের ভিতরে কে রাজী আছ যাহাক্ক আমার আকৃতি দেওয়া হইবে এবং আমার বদলে নিহত ইইয়া জান্নাতে আমার মর্যাদায় প্ৰৗছিয়া আমার সাথী হইবে। তখন তাহাদের মধ্যকার সবচাইতে কম বয়সী এক তরুণ দাঁড়াইয়া বলিল, আমি রাজী আছি। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার আহ্াান জানাইলেন। তখনও সেই তরুণ দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার একই আহান জানাইলেন। তৃতীয়বারও সেই তরুণাই দাঁড়াইল। তখন তিনি বলিলেন, অতি উত্তম। সংগে সংগে সে ঈসা (আা)-এর আকৃতিপ্রাঙ্ত হইল। আার তখনই ঈসা (অা)-কে ঘরের ছ্দি দিয়া উর্ধ্রাকাশে উত্তোলন করা হইন।

এবারে ইয়াহদীদের পালা আসিন। जাহারা সেই তরুণকে ঈসা (আ) ভাবিয়া গ্গেফতার করিল এবং শূনীতত চড়াইয়া হত্যা করিল। অবশিষ্ট যে এগারজন ছিন তাহাদের কেহ কেহ ঈসা (অা)-এর ভবিষ্দ্বাণী মোতাবেক একে একে বারোবার কুফরী কর্রিল। অথচ তুরুতে ঈমানদার ছিল।

ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ অবশেবে তিন দনে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, স্বয়ংং আল্নাহ্ মসীহ্র্রপে আমাদের মাঝ্েে বিদ্যমান ছিলেন। যতত্ষণ থাকার মর্জী ছিন ছিলেন। অতঃপর আকাশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই ফির্কার নাম ইয়াকুবিয়া।

দ্রিতীয় ফির্কার বিশ্ধাস হইল, ঈসা (আা) আল্gাহ্ন সন্তান ছিলেন। যতদিন আল্লাহ্র মর্জী ছিন দুনিয়ায় ছিলেন। যখন আল্লাহ্র ইম্ঘ হইয়াছে তাঁার কা়ে ফিরাইয়া নিয়া গেছেন। এই ফির্কার নাম হইল নাঙ্যুরিয়া।

ছৃতীয় ফির্কাটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের আকীদা ছিল ঈসা (অ) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। তিনি আমাদের ভিতর ততদিন ছিলেন যতদিন আল্লাহ্ ত'আালা তাঁহার থাকা প্রল্যোজন মনে কর্রিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে নিজের কাছে নিয়া গেলেন। এই ফির্কাটি ছিন মুসলমান।

পরবর্তীকালে প্রথমোক্ত দুই দলের শক্তি বাড়িয়া গেল। তাহারা মুসলমান ফির্কাকে হত্যা করিত ও নানা木্রপ নির্যাতন-নিপীড়ন চানাইয়া দমাইয়া রাথিত। অবশেবে আল্নাহ্ পাক আথেরী নবী মুহাশ্মদ (সা)-কে পাঠাইলেন। তখন সেই পরাভূত ও নির্যাতিত মুসলমান ঈসায়ীরা শেষ নবীর কাছে দিতীয়বার ইসলামের দীক্শ নিয়া মুক্তির নিঃষ্বাস ছাড়িলেন। পক্ষান্তরে কাফির দুই ফির্কা আখেরী নবীর সংগেও কুফরী কর্রিল। অতঃপর যখন ইসলাম ও কুফরের নড়াই হইন, তখন আল্পাহ্ ত'আানা মুসলমানণণকে সাহাय্য করিলেন। ফলে কাফিরণণ সংখ্যাধিক্য হఆয়া সত্ত্বেও পরাভূত হইল।

আলোচ্য আয়াতের তাফ্সীর প্রসংণে ইমাম ইব্ন জারীী (র) ঢাঁহার তাফসীরে তাবারীতে এই বিশ্লেষণই প্রদান করেন। ইমাম নাসায়ী (র) ঢাঁহার সুনানে আবূ মু‘আবিয়া (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আ‘‘া ও আবূ কুরাইবের সনদে আয়াতের অনুর্রপ তাফসীী উদ্ধূত করেন।

তাই এই আখেরী নবীর শেষ উদ্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা সর্বদা বিজয়ী থাকিবে ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এমনকি কিয়ামত ঘনাইয়া আসিবে। এই উম্মত শেষ পর্यার্যে ঈসা (আ)-এর নেতৃত্পে মসীহ্ দাজ্জালের সংগে নড়াই করিয়া তাহাকে ধ্পংস করিবে। সহীহ হাদীসসমূহে ইহা সব্বিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বষ্ঞ। সকল প্রশঙসসা ও কৃতজ্ঞতা আল্gাহ্র জন্য নিবেদিত।

## সूরা জুमू"खा

১১ আয়াত, ২ র্থকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) প্রত্যেক জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু‘আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করিতেন ।




১. নভোমণ্গলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছ্র আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্ণাহর, যিনি অধিপতি, পরম পবিত্ত, মহাপরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞাময়।
২. তিনিই উল্মীগণের মধ্য হইততে তাহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র ইবনে কাছীর ১১তম খণ-১৪

কর্রে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্ব্ব যদিও তাহারা ছিল সুস্পষ্ট ঘোর বিভ্রান্তিতে।
৩. আর তাহাদের্ন অন্যান্যের জন্যও (রাসৃন), यাহার্রা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়।
8. ইহা আ/ল্লাহ্র অনুখ্রহ, यাহাকে ইচ্মা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ তো অশেষ অনুন্রহশীল।

তাফ্সীী ঃ আল্লাহ্ ज'অানা জানাইতেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রাণী কিংবা জড়বস্থু যাহা কিছুই বিদ্যমান সম্তই তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে।
 ব্তু নাই যাহা ঢাঁহার মহিমা ঘোষণা করে না।
 অধিপতি তাঁহার নির্দেশেই সক্কন কিছু হয় এবং তিনি সব ধরনেের জ্থি-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাহার কর্ম কুশনত সর্বাংীীনভাবে নি⿰ুুত ও উৎকৃষ্ট।

 নিরক্ষর লোকগণণর মধ্য হইতে একজন নিররক্ষর লোককে তিনি রাসূল বানাইয়াছেন। বেমন-আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :


जর্থাৎ তুমি আহলে কিতাব ও নিরক্ষর লোকদিগকে বলিয়া দাও, ঢোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে? অবশ্য যদি তোমরা ইসলাম প্রহণ কর তাহা হইনে তো হিদায়াত প্রাপ্ত হইলে। আর যদি তোমরা ফির্রিয়া যাও, আমার কাজ তো হইল তোমাদের কাছে পৌঁছনো মাত্র এবং আল্মাহ্ তাঁহার বান্দাগণণর ভাল-মন্দের পর্যবেক্ষক।

এখানে আরব উন্মীদের উল্লেথের অর্থ এই নহে বে, অন্যান্য উন্মীরা উন্মীর অন্তুর্তুক্ত নহে। বরং এখানে বিলেষভাবে তাহাদের উল্লেথের উদ্দেশ্য হইন এই বে, তাহাদের উপর আা্লাহ্ ত'অালার ইহসান অনেক বেশী এবং তিনি তাহাদিগকে যথথ্ট সর্যাদার
 তোমার জন্য উপদেশ এবং তোমার সশ্প্রদায়ের জনাও।

এখানেও তাহার সশ্প্রদায় কে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কারণ, কুরআান তো সারা দুনিয়ার সকল সশ্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। তেমনি আল্gাহ্ পাক বলেন : " ${ }^{\circ}$

 করিবেন। বরং এই সতর্কীক্রণ সকলের জন্য।। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যা্র বলেন :
 সশ্প্রদায়! আমি অবশ্যই তোমাদের সকন্রে জন্য মনোনীত আল্লাহ্র রাসূন।
 সত্ক করিব এবং যাহাদের নিকট ইহা প্ৗৗছিবে তাহাদিগকেও। তেমনি কুরআনের ব্যাপার্রিনি বলেন :
 কুর্ানকে অন্বীকার করে তাহ হইলে জাহন্নাম সেই সম্প্রদায়ের জন্য অবধারিত।

উপররাত্ত আয়াতসমূহ প্রকাশ করে বে, হহূূর (সা) দল, মত, শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেবে সমণ্ণ সৃষ্টির জন্য আল্লাহুর রাসূন। এই সস্পক্কিত আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইতিপৃর্বে সূরা আন‘আলম বিভিন্ন আয়াত ও বিশদ হাদীস দ্বারা করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃত্্জত আাল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

এখানে বে উন্ষী আরবদের মধ্য হইতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসাসূল মনোনয়ন করিলেন তাহা এই জন্য বে, তাহার বক্ধু হযরত ইবরাईীম (অা)-এর প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করিলেন। তিনি প্রা্থনা করিয়াহিনেন যেন আল্লাহ্ ত'অানা মক্কাবাসীগণের ভিতর হইতে রাসূল পাঠান তাহাদের হিদায়াতের জন্য। সেই রাসূল তাহাদিগকে আল্নাহ্র কাनाম পাঠ করিয়া ఆনাইবেন। আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা দিবেন, আল্লাহ্র দীন থ্রত্ঠার পদ্ধতি বা হিকমাত শিখাইবেন ও তজ্জন্য তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার সেই প্রাথ্থনা কবূল করেন। গোটা সৃট্টি জগতের মখন নবীর প্রয়োজন তীব্রতর হইন এবং মুষ্ঠिমেয় ঈসায়ী ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষ পথহারা হইল ও সত্য দীন সর্বতোজাবে বিষ্তৃত হইল; এমনকি থোদাদ্দ্রাহী কাজে লিষ্ঠ হইল, তখন আল্মাহ্ ত‘আালা আখেরী নবী মুহাম্সুদুর রাসূনুন্নাহ্ (সা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আররবের পর্প্পর পথহারা মানুমণলিকে আল্লাহৃর কালাম পাঠ কর্রিয়া ওনাইলেন, আল্লাহর কিতাব ও হিকমত শিক্ষ দিলেন এবং তাহাদিগকে দৈহিক ও মানসিকভাবে পৃতঃ পবিত্র করিলেন। তাই আল্লাহ্ ত‘‘আানা বলেন ঃ


মূলত এই আরবরাই দীনে ইবরাইীমের পতাকাবাহী ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা উহা বিশ্মৃত। উহাতে নানাক্রপ পরির্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়াজন ঘটাইয়াহে। তাহারা তাওইীদকে ও ঈমানকে সংশ্যে বদল কর্রিন। যাহার ফলে ইসলাম পূর্বকালে

পথহারা বিভ্রাত্তির অতনাত্তে নিমজ্জিত হইয়াছ্রি। অথচ এখনও তাহারা দীনে ইবরাহীমের দাবীদার ছিন।

তেমনি আহলে কিতাবও তাহাদের কিতাবে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কোথাও অর্থ বদলাইয়াছে। কোথাও বাক্য বদল করিয়াছা। মোটকথা সত্য দীনের চেহারা বদলাইয়া ফেনিয়াছে। আল্লাহ্ পাক এই সব বিজান্ত মানবগোষ্ঠীকে পাথ আনার ও সত্য দীন পূর্ণতা দানের জন্য শ্রেঠ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরে করেন। এই পৃর্ণ দীনে গোটা মানব জাতির পার্থিব জীবনের কন্যাণ ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তির পথ নিদ্দেশনা রহিয়াছে। অল্পাহ্র দীনের যাবতীয় প্মৗল নীতিমালা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ্ কিসে খুশী বা অখ্যুশী হন, কোন্ পথে জান্নাত আর কোন্ পথে জাহান্নাম এমনকি পার্থিব জীবনের প্রতিটি ঋুঁটিনিাটি ব্যাপার্র কোন্টি করণীয় আর কোন্টি বর্জনীয় এক কথায় সকন ব্যাপার্রে সুনিষ্চিত ও সংশশয-মুক্ত বিধান নিয়া তিনি আবির্ভ্ভ্ত হইয়াছেন। এ বিরাট দায়িত্ব পাননের জন্য आ/্gাহ্ পাক তাঁহার ভিতরে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ওণাবনীর সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। এত ওণ ও যোগ্যত না অতীতে তিনি কাহাকে দিয়াছেন, না उবিষ্যতে কাহাকেও দিবেন। আল্gাহ্ পাক তাহার উপর সদাসর্বদা দর্রদ ও সালাম নাযিল করুু। आমীন!

जতঃপর আাল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ


ইমাম আবূ आবদদ্নাহ্ আन বুখারী (র) ..... आবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "আামরা নবী করীম (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁহার উপর সূরা জুমুতা নাযিন হয়। তখন সাহাবাগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাহাদের কथা বুঝানো হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করেন। কিন্ুু একে একে দুইবার প্রশ্ন «নিয়াও তিনি তাহাদের দিকে জ্রক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয়নারে তিনি তাঁার সামনে উপবিষ্ঠ হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, ঈমান यদি আজ সুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকিত তथাপি ঢাহাদের এক বা একাধিক লোক উহা লাত করিত।

আবূ হহরায়র (রা) হইতে আবুল লাইছ ও হাতিবের সৃত্রে বিভিন্ন সনদে মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীস প্রমাণ করে বে, সূরাটি মাদানী এবং ইহাও প্রমাণ করে বে, রাসূলুল্মাহ (সা) ৫্খু আরবের উন্মীদদর জন্যে নহে বরং আরাব-আজম তথা সারা দুনিয়ার মানব জাতির জন্য
 পারস্যবাসীর কথা বলিয়াছেন। আর এই একই কারণণ তিনি পারসিয়ান ও রোম সয্রাটসহ বিভিন্ন জাতির কাছে ইসলাম্রে দাওয়াত দিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন, যেন তাহারা আল্লাহ্র দীন অনুসরণ করে। একই কারণে মুজাহিদ ও অन্যান্য মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য

আয়াতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাহারা হইল আজমী ও সারা দুনিয়ার অনারব উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সাহ্ল ইব্ন সাদ আস সায়াদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলেন ঃ এখন থেকে তিন পুরুষ পরে আমার যেসব উম্মত সৃষ্টি হইবে তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশ্তে যাইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন促 স্তরের লোকগণ। তিনি নিজজ প্রবর্তিত বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান।
 মহানবী (সা)-কে এইর্দপ সঠিক দীন ও নবুওতের গুরুদায়িত্তে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁহার উন্মতকে বিশেষ মর্য়াদায় ভূষিত করা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ বৈ নহে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা এইর্রপ বিশেষ অনুগ্রহে অরিষিক্ত করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।






(1)

৫. যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহ্নকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।
৬. বল, ‘হে ইয়াহুদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহৃর বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী इও।'
৭. কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বহস্তে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্যাহ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।
b. বল, ‘তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সহিত তোমাদের সাক্ষাত হইবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহৃর নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা এখানে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তাওরাতের দায়িত্ নিয়াছিল উহা আমল করার জন্য অথচ তাহারা উহার আমল বর্জন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ভারবাহী গাধা। গাধার পিট় কিতাব রাখিলে যেমন সে কিতাবে কি আছে বা না আছে উহার খবর রাখে না, ত্বু কিতাব বহনই উহার কাজ হয়, ইয়াহুদীদের অবস্থাও তাহাই। মূলত তাহারা গাধা হইতেও অধম। কারণ গাধা কিতাবটি যথাযথভাবে বহ্ন করে। উহা বদলায় না, বিকৃত করে না, উল্টাপান্টা ব্যাখ্যাও করে না। তেমনি উহা মুখস্ত করে না, বুঝে না, আমলও করে না। পক্ষান্তরে ইয়াহদীরা উহা তিলাওয়াত করে, মুখস্ত করে, বুঝে অথচ আমন করে না। পরন্তু জানিয়া-বুঝিয়া তাহারা উহা বদলায়, বিকৃত করে ও উন্টা ব্যাখ্যা ওুনয়। তাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :
 জীব-জানোয়ারের মত, বরং তাহা ইইতেও অধম। তাহারাই চূড়ান্ত পর্যায়ের উদাসীন।


অর্থাৎ আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় কতই নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ্ কখনও आख্ঘপীড়নকারী সশ্প্রদায়কে পথ দেখান না।

ইমাম আহমদ (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ জুমু‘অার খুতবার সময় বে লোক কথা বলে সে ভারবাহী গাধার মত, ৫্বুই কিতাব বহন করে। তেমনি বে লোক তাহাকে চুপ থাকিয়া ৃনিতে বলে তাহারও জুমু'আ আদায় করা হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যদি ইহাই হয় যে, তোমরাই হিদায়াত প্রাপ্ত এবং মুহাম্মদ (সা) ও ঢাঁহার অনুসারীরা গোমরাহ, তাহা হইলে এই দুই দলের যাহারা গোমরাহ

তাহাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা কর। তোমরা যদি তোমাদের ধারণা মতে সত্যানুসারীই इও তাহা হইলে এই কাজ করিতে তোমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন :
 শিরক কুফন্রীর বেমন কাজ অহরহ করিয়া চলিয়াছ, তাহাত কখনও তোমরা বিডান্তদের জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করিবে না।
 বাকারায় ইয়াহ্দীদ্দের নিকট মুসলমানদের এই মুবাহিলার আহ্মান সব্তিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে আল্মাহ্ পাক বলিয়াছেন :


অর্থাৎ যদি পরকালের সাফল্য আল্লাহ্ ত'অানা অন্য সকন মানুষকে বাদ দিয়া শৃখ্বু তোমাদের জনাই নির্দিষ্ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমরা মৃত্য কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা মতে সত্য হও। অথচ তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না তাহাদের স্বহন্ঠে উপার্জিত কর্মফলেের কারণেই। আল্লাহ্ জালিমদের সব খবরই রাখ্খে। পক্ষান্তরে তুমি তাহাদিগকে ও মুশরিকগণকে সকন মনুষ ইইতে বেশী আকাজ্ফী দেখিতে পাইবে দীর্ঘজীবি হওয়ার। তাহারা এক একজন এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তবে তাহাদের সেই দীর্ঘ জীবনও তাহাদিগকে নির্ধারিত আযাব হইতে রুক্ষা করিতে পারিবে না। আর তাহারা যাহা কর্রিতেছে তাহা আল্লাহ্ দেথিত্ছেন।

মোটকথা এই ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সেখানে ইহার বিশ্লেযণে বলা হইয়াছে বে, কাহারা বিজ্রান্ত তাহা মৃত্যু প্রার্ননার মাধ্যমে নির্ধারণ করা ইউক।

নাসারাদের সহিত মুবাহানার ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানে আলোচিত ইইয়াছে। বেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ তোমার নিকট সত্য ইনম প্পীছার পরও যাহারা তোমার সহিত ঝাগড়ায় লিধ্ত হয়, তহাদিগকে বল, আইস, আমরা আমাদের ও তোমাদের সন্তান-সত্ততি, শ্ত্রী ও

নিজদিগকে বাজী রাথিয়া এই মুবাহানা করি বে, যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ নামিয়া আসুক।

যুশরিকদদর সহিত মুবাহালার ব্যাপারটি সূরা মরিয়ম্ম আলোচিত হইয়াছে। সেখানে বना शইয়াছে :

অर्थाe হে नবী! आপনি তাহাদিগকে বলুন, যাহারা বিল্রিন্তিতে রূহিয়াছে আল্নাহ্ বেন তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল ঘোষণা করিল, यদি আমি মুহাম্ধদ (সা)-কে কা‘বা ঘরের কাছে দেথিতে পাই তাহা হইলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। হৃযূর (সা)-এর কাছে যখন এই খবর পৌছিন তখন তিনি বनিলেন, यদি সে উহা করে তাহা হইলে সকলের চোখের সামনে ঝেরেশতারা তাহাকে গ্থেফ্তার করিবে। यদি ইয়াহদীরা আমার সহিত মুবাহালায় মৃত্যু কামনা করিত, তাহা হইলে অবশ্ৰ তাহারা মারা যাইত এবং নিজেদের স্शান তাহারা জাহান্নামে দেথিতে পাইত। তেমনি নাসারারা यদি নিজেদের ত্রী ও সন্তান বাজী রাখিয়া মুবাহালা করিত তাহা ইইলে घরে ফিনিয়া আর তাহাদিগকক পাইত না। এমনকি কোন সশ্পদও দেখिত ना।

হাদীসটি বুখারী, তিরমিযীী ও নাসায়ী শরীফেও বিদ্যমান। তাঁারা আদ্দুর রায়যাকের সনদদ মা‘মার এর সূడ্রে অদ্দুর রাय্যাক (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমর ইব্ন খালিদের সূত্রে আদুল্নাহ্ ইবৃন আমর (র) আদ্দুন করীী (র) হইতে ইহ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ীও হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

আল্লাহ্ পাকের্র ক্তব্য :


जর্থাৎ হে রাসূল! आপনি তাহাদিগকে বলুন, ব্যে মৃত্যু ইইতে তোমরা পালাইয়া বেড়াইতেছ উহা অবশ্যু তোমাদের সহিত দেখা করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত ইইবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছু यিনি জানেন তাহার নিকট। তখন তোমরা কি কাজ করিতেছিলে তাহ তোমাদিগকে জানােো হইবে।

উপর্রোত্ত বক্তব্য সূরা নিসার এই বক্তব্যের মত :
 তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদি তোমরা রুদ্ধদ্বার কুঠীরীতেও অবস্থান কর।

মুজামে তাবারানী গ্রন্থে সামুরাহ（রা）হইতে বর্ণনা করেন ঃ মৃত্যু হইতে যাহারা পালাইতে চাহে তাহাদের অবস্থা হইল সেই শৃগালের মত যে ভূমিতে বিচরণ করিয়া ভূমির ঋণ আদায়ের ভয়ে ভূমির উপর ছুটিয়া পালাইতেছে। যখন সে হয়রান হইয়া ভূমিরই কোন গর্তে ঠাঁই নিতেছে তখন গর্তের ভূমিই তাহাকে ঋণের তাগাদা দিতেছে। অগত্যা আবার সেখান হ্ইতে লেজ গুটাইয়া দৌড়াইতেছে। এইভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।


৯．হে মু’মিনগণ！জূমু‘আরার দিন যখন সালাতের জন্য আহান করা হয়，তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা－কেনা বন্ধ কর। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় यদি তোমরা উপলক্ধি করিতে পার।

১০．সালাত সমাঙ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং জাল্লাহ্র অনুপ্রহ সभান কর্রিবে ও আল্লাহৃকে অধিক স্যরণ কর্রিবে যাহাতে তোমরা সফন্ককাম「囚।

তাফ্সীর ঃ জুমুআ শব্দটি ‘জমজা’ শক হইতে উৎপন্ন। কারণ，মুসলমানগণ আন্নাহ্র ইবাদতের জন্য বড় বড় ম়সজিদে জমা হয়। অন্য কারণ এই বে，সেইদিন आসমান ও পৃথিবীসহ সকল মখলুকাতের সৃষ্টিকার্य পৃর্ণতা প্রাঞ্ত হইয়াছিন। সৃষ্টিকার্य সস্পাদনে আল্ধাহ্ পাক ছয়দিন লাগাইয়াছেন এবং সষ্তাহের সেইদিন ছিন ষষ্ঠ দিন। সেইদিন হযরত আদম（অা）－কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেইদিন তাহাকে জান্নাতে ঠ兀ঁই দেওয়া হইয়াছিন এবং সেইদিনটিতেইই তাহাকে জান্নাত হইতে বাহিন করা হইয়াছিন। সেইদিনই কিয়ামত সংখটিত হইবে। সেইদিনের ভিতর এমন একটি মুহ্হর্ত রহিয়াছে যখন মু’মিনগণ ভান যাহা প্রার্থনা করিবে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাই মঞ্রু কর্রিবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহে এইఆৃলি বর্ণনা করা হইয়াহ্，

ইব্ন आবূ হাতিম（র）．．．．．．．সালমান ফারসী（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，আবুল কাসিম（সা）বলেন，হে সালমান！ইয়াওমুল জুমু্া কি ？आমি বলিলাম，আল্লাহ্ ও আল্পাহ্র রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন，সেইদিন আল্লাহ্ ত‘আলা তোমার বাপ－মাকে（আদম－হাওয়া），এক্রিত করিয়াছেন অথবা তিনি বলেন，তোমার পিতাকে ইবনে কাঘীর ১১তম খভ－১৫

সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত আবূ হহরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ই সर्বळ।

প্রাচীন ভাষায় উহাকে ‘ইয়াওমুন ज़াক্রবা’ বনা হইত। পূর্বেকার উম্মতকেও একটি সাঞ্তাহিক দিন নিধ্রারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিত্ুু জুযূআর দিনের নির্দেশনা কোন উশ্মতই পায় নাই। ইয়াহদীরা শনিবারকে পছন্দ কর্রিয়াছে। সৃধ্টি সেইদিন అরুই হয় নাই। আর আল্নাহ্ ত'আলা এই উস্মতের জন্য ఆক্রবার মনোনীত করিয়াছেন। কারণ, সেইদিন সৃষ্টিকার্य পূর্ণতাপ্তাণ্ত হইয়াছে। নাসারাদের পছ্দ হইল রবিবার। সেইদিন সবেমাত্র সৃধ্টি শুুু হইয়াহে।

ইমাম রুথারী ও ইমাম মুসলিম (র) ...... অাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্নাহ (সা) বলেন : আমরা পৃথিবীতে সকলের শেবে আসিয়াছি বটে। কিন্নু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকিব। তেমনি আল্লাহ্র কিতাব অন্যরা আগে পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধ্ভাহিক দিন নির্বাচনে তাহারা মতান্তরের শিকার হইয়াছে। অথচ আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। লেক্ষেত্রেও অন্যারা आমাদের পিছনে রহিয়াছে। ইয়াহ্দীদের হইন আগামীকান (শনিবার) ও নাসারাদের হইল পরঃ (রবিবার)।

বুখারীর বর্ণনায় এতটুকুই রহহয়াছে। মুসলিম্মের বর্ণনায় আরও বলা হয়, ‘আমাদদর পূর্ববর্তী সকনকে আল্লাহ্ ত'আলা ওক্রবারের সন্ধান দেন নাই। তাই ইয়াহুদীগণ শনিবার ও নাসারাগণ রবিবার পছছন্দ করিয়াছেন। অতঃপর আল্মাহ ত'জালা আমাদের আবির্ভাব ঘটান এবং আমাদিগকে অক্রবারের সক্ধান দেন।। ফলে তিন উন্মতের পরপর তিনটি দিন সাঙ্গাহিক অবকাশ ও ইবাদতের বিলশষ দিনক্রপে নির্ধারিত হইন। মুসলমানদের জন্য ওক্রবার, ইয়াহ্দীদের জন্য শনিবার ও নাসারাদের জন্য রবিবার। এভাবেই কিয়ামতের দিলও অন্যান্য উষ্রতকে আমাদের অনুবর্তী করা হইবে। পৃথিবীতে সকলের শেবে আসিলেও কিয়াম্ের দিন আমাদের বিচার মীমাংসা সর্বাজ্গে হইবে।

এই কারণণই এই সূরায় আল্পাহ্ পাক ఆক্রবার মু’মিনকে বিশেষ ইবাদতে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন :


অর্থাৎ তোমরা সেইদিন নির্ধারিত সময়ে ইবাদতের ক্ষের্রে সমবেত হఆয়ার ব্যাপারে ওরুত্ড প্রদান কর ও সুদৃঢ় ইচ্ম পোষণ কর। ‘সাঈ’ শদ্দ দ্ঘারা এখানে দৌড়ানোর কথা বলা হয় নাই। বরং ওরুত্ণ প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। বেমন- আল্মাহ্ পাক বলেন :

据 পারল্লৗককিক মুক্তির ইচ্ম পোষণ করে ও উহার জন্য তরুুত্ সহকারে প্রা়াস চালায় এবং সে মু'মিন হয়।
 পাঠ করিতেন। মূলত নামাयের জন্য দৌড়াইয়া যাওয়া সহীহ হাদীলে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবূ হরায়রা (রা) হইতে সহীহ্ হাদীসদ্বে বর্ণিত আছে :
"যখন তোমরা ইকামত ऊনিবে তখন তোমরা খীর স্থীরতাবে নামাযের জন্য यাইবে। পূর্ণ নামায পাওয়ার জন্য দৌড়াইয়া যাইও না। নামাযের যতটুকু ছুট্যিয়া যাইবে, নামাय শেবে দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে।"

রুথারী শরীফের ভাষ্য এতটুকুই। আবূ কাতাদা (র) বলেন ঃ "আমরা নবী করীীম (সা)-এর সজ্গে নামাय পড়িতাম। যখন তিনি ঔনিতে.পাইলেন বে, লোকজন নামাযে দৌড়াইয়া আসিয়া শরীক হইতেছে, তখন তিনি বনিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি ? তাহারা বলিল, আমরা পূর্ণ নামাय ধরার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা করিও না। তোমরা ধীরে সুস্থু নামাযে আস। যতটুকু পাও ততটুকু শরীক হও। বাকীট্টকু পরে পূর্ণ কর। এই ভা্য হাদীসদ্য়ের।

আবুর রায়্যাক (র) .......... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যখন নামায দ̆"ড়াইয়া যায়, তখন তোমরা দৌড়াদ্দৗড়़ কর্রিয়া নামাভে আসিও না; বর্গ খীরে সুর্মে আসিয়া নামাভে শরীক হও। যতটুকু পাও আদায় কর। বাকীটা পরে পূর্ণ কর।

আদুর রায়্যাকের এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র)-ও বর্ণনা করেন। আবূ হহায়রা (রা) হইতে অপর একটি সূত্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! কেন ক্ষিথ্রত অবলম্বন করা হইতেছে? অথচ ছুটাছুটি করিয়া নামাভে আসিতে বারণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, নামাযে পীরে-সুস্থ ভাব-গভীরীত সহকারে খালেস নিয়তে বিনীতভাবে আসিবে।





মুহাম্মদ ইব্ন कা'ব ও যা<্যেদ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখও অনুহ্রপ বলেন। জুমুআার দিন নামাযে যাবার আগে গোসল করা মুস্তাহাব। সহীহ্দ্ব্যে আব্দুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূনুল্লাহ্ (স্গi) বলেন ঃ আমাদের কেহ যথন জুমুঅার নামাय পড়িতে আলে তখন যেন গোসন করিয়া আসে।

সহীহৃদ্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাাঁূুল্মাহ্ (সা) বলেন : প্রত্যেক বালিগের জন্য জুমুজার দিন গোসল করা ওয়াজিব। আবূ হরায়রা (রা) হইতে

বর্ণিত আছে বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রতি সাক্তাহিক দিবসে গোসল করা মু'মিনের জন্য নির্ধারিত অনাতম হক্ষৈ্নাহ্। সে দিন সে মাথাসহ সর্বাছ ধৌত কর্রিবে। (মুসলিম)

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে সণ্তাহে প্রত্যেক ুক্রবার গোসল করা অপরিহার্য। নাসায়ী, আহমদ ও ইব্ন হাব্মানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আওস ইব্ন আওস মুছকাফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আওস (রা) বলেন ঃ রাসৃনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি ఋক্রবার ভালভাবে গোসল কনিয়া সকান সকালই বাহন ছছড়া পায়ে ইাট্টিয়া মসজিদে গিয়া ইমাম্যে কাছে বসে তাহার খুৎবা ঙনে ও মনোনিবেশ সহকারে উহা খেয়াল করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল রোযা ও ইবাদতের সওয়াব মিলে।

এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদ্দেব্দের কিদু তারতম্য সহ বর্ণিত হইয়াছে। চার সুনানের সংকলকরা ইशা সংকলন করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র). शাদীসটিকে ‘হাসান’ বলিয়াছেন।

আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ "বে ব্যক্তি জুমুআার দিন ফর্ম গোসলের মত ভালভাবে গোসল করিয়া প্রথম পর্বেই মসজিদে হাযির হহ, সে ভেন একটি উট কুরবানী করিল। বে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি গরু কুরবানী করিল। বে ব্যক্তি তৃতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি ছাগল কুরবানী করিল। বে ব্যক্তি চতুর্থ পর্বে গেল, সে যেন একটি মোরগ সাদকা করিল। বে ব্যক্তি পঞ্চম পর্বে পেন, সে যেন একটি ডিম সাদকা দিন। অতঃপর যখন ইমাম খুতবার জন্য বাহির হয় তখন ফের্রেশতারা খুত্বা শোনার জন্য সমবেত হয়।" বুখারী ও মুসনিমে ইহা বর্ণিত হইয়াহে।

জুমুजার দিন উত্তম পোশাক পরা, খোশবু লাপানো, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া সুস্তাহাব। আবূ সাদদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, "্র্্যেক সাবালেগ মুসলমানের জন্য জুমুআার দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা ও খোশবু লাগানো ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ আইয়ূ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্木াহ্ (সা) বলেন : "वে ব্যক্তি জুমুজার দিন গোসল করিল, vোশবু ব্যবशারের সামর্থ্য থাকিলে খোশবু লাগাইল ও পরিচ্ছ্ন কাপড় পরিধান করিন, অতঃপর বাহির হইয়া মসজিদে আসিয়া সময় थাকিলে নামাय পড়িন, কাহাকেও কষ দিল না, যখন ইমাম আসিলেন মনোনিবেশ সহকারে খুত্বা అনিল ও তাহার সহিত নামাय আদায় কর্রিল, পরবর্তী জুমুঅা পর্য্ত সজ্ভাব্য অপরাধের জন্য উহা কাফ্ফারা হইয়া গেন।

আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে ইবৃন মাজাহ্ ও সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত আছে বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) মিম্রে দাঁড়াইয়া বলেন : তোমাদের কি ক্ষতি यদি তোমরা প্রতিদিনের কাজে ব্যবহৃত কাপড় জোড়া ছাড়া জুযুঅার দিনের জন্য এক জোড়া কাপড় খরিদ কর?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুন্নাহ্ (সা) এক জুযুতার খুতবা পাঠের সময় লোকদিগকে নিত্য ব্যবহৃ মলিন পোশাক দেখিতে পাইয়া বনিলেন ঃ তোমাদের ক্ষতি কি यদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় তে নিত্য ব্যবহৃত পোশাক ছড়়া জমুআর জন্য আলাদা এক জোড়া পোশাক খরিদ কর? হাদীসটি ইব̣ন মাজাহ্ সংকননে বণ্ণিত হইয়াছে।
 বুঝানো হইয়াছে। রাসূনুন্बাহ্ (সা) ষখন খুত্বার জন্য বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরে বमिততন, তখन তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া ব্যে আযান দেওয়া হইত উহাই ছানী আযান। কারণ, পরবর্তীকালে আমীরুল মু’মিনীন হযরতত উসমান জিননূরাইন (রা) দূর-দূরান্ত হইতে বহ যুস্ধীর আগমন নিশ্চিত করার জন্য আলাদা আযান প্রবর্ত্ন করেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইয়াযিদ ইব্ন সায়িব (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর যুপে জুমু‘আার আयाন দেওয়া হইত ইমাম খুৎবা পড়ার জন্য মিম্বরে আসিয়া বসার পর। আবূ বকর ও উমর (রা)-এর কালেও ইহা অব্যাহত ছিন। হযরত উসমান (রা)-এর সময় মুসল্লী অনেক বাড়িয়া গেল। ফলে যাওরা নামাय গৃহহ দাঁড়াইয়া আরেকবার আयানের ব্যবস্থা করেন। সেই ঘরটি ছিন মদীনার সর্ব্বেচ্চ ঘর এবং মসজিদেরও কাছাকাছি ছিন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মাকহুন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ " "জুমুজার দিনে মুয়ায়যিনের আযান একবারই ছিন। যখন ইমাম বাহির হইয়া আসিয়া জুমুজার নামায কায়েমের আয়োজন করিতেন, তথন যেই আযান দেওয়া হইত এবং উহার পর বেচাকেনা হারাম হইয়া যাইত। অতঃপর হযরত উসমন (রা) নির্দেশ দিলেন, ইমাম জুযুআা কায়ুমের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়ার আগেই যাহাতে বিভিন্ন এলাকার সব মুসন্নী সমবেত হইইতে পারে তজ্জন্য আরেকবার আযান দিতে।"

জুมুজার নামাय পড়ার জন্য আদিষ হইয়াছে স্বাধীন পুরুষ্ব পক্ষান্তরে 心্রীতদাস ও কিশোরগণ নহে। জুমুঅা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে মুসাফির, রুগ্ন, সেবা শ্র্রষাকারী ও অনুর্রপ ধরনেন মাজুর ব্যক্তিগণ। ফিকাহের কিতাবে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত इইয়াছে।
 এবং কেনা-বেচা বন্ধ কর। সকল সাহাবী (রা) এই ব্যাপারে একমত বে, দ্বিতীয় আयाনেন পর বেচাকেনা করা হারাম। মতন্ত্র দেখা দিয়াছে এই ক্ষেত্রে যে, তখন যদি

কেহ কিছু দেয় তবে তাহা প্রহণ করা যাইবে কিনা? আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ লেনদেনও নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝা যায়। অাল্ধাহই সর্বজ্ঞ।
 জন্যে যাওয়ার ভিতরই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কন্যাণ নিহিত, যদি তোমরা উহা উপনক্ধি করিতে পার।

 সকনে ক্রয়-বিক্র্য় বন্ধ করিয়া নামাবের জন্য মসজিদে সমবেত হইয়াছে, তাই নামাय শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদিগকে আবার ক্রয়-বিক্রক্য ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে হালান রুুজী-রোজগারের জন্য ছড়াইয়া পড়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল।

তাই ইরাক ইব্ন মালিক (রা) জুমুঅার নামাय শেষ করিয়াই মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া এই দুর্আ পড়িতেন :

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড় দিয়াছি। ঢোমার ফর্য নামায আদায় করিয়াছি। এখন তোমার নির্দ্রে মতেই রুজীর জন্য বাহির হইলাম। অতএব, তোমার অনুগ্রহের ভাগার হইতে আমাকে রুজ্জী দান কর আর তুমিই সর্বোতম রিযিকদাত।।" এই হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা কর্য়াছছন।

কোন কোন পুর্বসূরীী হইতে বর্ণিত আছে, বে ব্যক্তি জুযু্ার দিন নামাय শেবে
 করেন- ఆখুমাত্র আল্লাহ্র আয়াত অনুসরণের কারণণ। আল্লাহ্ ত'আলা আরো বলেন ঃ
 সর্বকাজের মাঝ্ে আল্ধাহ্র যিকির্র করিতে থাক এবং তোমাদের পার্থিব কাজকর্ম যেন আল্লাহ্র স্মরণ ইইতে তোমাদিগকে দূরে না রাদে। কারণ উহাই তোমাদের আখিরাতের भুंজি। তাই হাদীসে আছে : "বে ব্যক্তি কোন বাজারে ছুকিয়া লাইলাহা ইল্নাল্মাহ ওয়াহৃদাহ লা শারীকা নাহ নাহুল মুন্কু ওয়ানাহা হামদ্ ওয়া হহ়া আানা কুল্লে শায়ইন কাদীর’ দু‘টিি পাঠ করে আাল্লাহ্ পাক তাহার জন্য দশ লাখ সওয়াব লিখান ও দশ লাথ পাপরোচন করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ কোন বান্দাই অধিক যিকিরককারী হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে দাঁড়াইয়া কিংবা বসা অथবা লোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরে মগ্ন থাকিবে।

## (1) 

১১. যখন তাহারা দেখিল, ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল। বল, আল্লাহ্র কাছে যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্নাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযৃকদাতা।

তাফসীর ঃ এখানে আল্মাহ্ তা‘আলা উহাদিগকে ভৎসনা করিতেছেন যাহারা জুমু‘আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুৎবারত অবস্থায় দণ্ডাযমান রাখিয়া সেইদিন মদীনায় আগাম ব্যবসায়ের মালামালের জন্য ছুটিয়া গেল। তাই তিনি বলেন :
 তাহারা হুযূর (সা)-কে খুত্বারত অবস্থায় মিম্বরে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া ব্যবসায়ের মালামালের দিকে ছুটিয়া গেল।

কাতাদা, 'যায়েদ ইব্ন আসলাম, হাসান, আবুল আলিয়া (র) সহ অনেকেই এইর্রপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) মনে করেন, উক্ত ব্যবসায়ের মাল ছিল দিহয়াহ্ ইব্ন খলীফার। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তবলা রাজাইয়া সে মাল পৌছার খবর জানাইন । ফলে তাড়াহুড়া করিয়া মাল কেনার জন্য মুসল্লীরা অধিকাংশই হুযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিম্বরে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া ছুটিয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মাত্র বারজন সাহাবী ব্যতীত সকনেই সেই ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল। হযূর (সা) তথন মিম্মরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন।"

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ......... জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন জুমুআর খুতবা দিতেছিলেন, তখন মদীনায় এক ব্যবসায়ী কাফেলা পৌছিল। অমনি সাহাবীগণ প্রায় সবাই একব্যেগে সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শধুমাত্র বারজন রহিয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম! यদি আমার কাছে কেইই অবশিষ্ট না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই মদীনার এই প্রান্তর আগুনে পরিণত হইয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিত। ঠিক তখনই এই


 হयরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) এক বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উशাত হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ নবী করীী (সা) জুমুজার দুই খুত্বা পড়িতেন। দুই খুত্বার মাঝে তিনি বসিতেন। খুত্বায় তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করিতেন ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেন।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত বে, কারো মতে এই ঘটটনা তখন ঘটে যখন রাাসূলুল্মাহ্ (সা) নামাযান্তে খুত্বা পড়িতেন। আবৃ দাটদের কিতাবুল মারাবীলে এই বর্ণনা উদ্ধৃ ইইয়াছে।

ইমাম জাবূ দাটদ (র) ....... মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসুলুল্নাহ্ (সা) দুই ঈদের মতই জমুমার খুত্বাও নামাযের পরে পাঠ করিতেন। একবার তিনি সেভাবে নামাযান্তে খুত্বা পড়িতেছিলেন। এমন সময় দিহয়া ইব্ন খनীফা ব্যবসায়़র মালামান নিয়ে आসিল। এক ব্যক্তি যথন আসিয়া এই খবর দিল তখন মুষ্ষ্ম্মেয় সাহাবী ছাড়া সকনেই চলিয়া গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পরকালে বে সকল পুরকার রহিয়াহে তাহা পার্থিব এই ব্যবসায়ের মালামাল ও আনन্দ-কৌুুক হইতে অনেক উত্তম। তিনিই উত্তম রিয়্ক্দাতা। यাহারা তাঁহার উপর ভরসা রা|ֶিয়া তাঁহার নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট পথে রুজীর সন্ধান কর্রিবে তাহাদের জন্যে পরপারের সেই সব পুরক্কার ও ইহকালের উত্তম রিয়্ক মজুদ রহিয়াছে।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

# সूর্जा মून्नखियून 

১১ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্, নামে


غَنْقِا يَحْمَوْنْ

 0
১. যখন তোমার নিকট মুনাফিকগণ আসে তাহারা বলে, ‘আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, ‘আপনি নিষয়ই, আল্লাহ্র রাসূল।’ আল্লাহ্ জানেন যে, ঢুমি নিষয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্য্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী।
২. তাহারা তাহাদের শপথখুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে.। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ! ইবনে কাছীর ১১তম খজ—১৬
৩. তাহা এই জন্য বে, তাহারা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে তাহাদের জ্রদয় মোহর কর্রিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিণাম্ম তাহারা বোধশক্তি হারাইয়া ঝেনিয়াহে।
8. पूমি यখन তাহাদের দিকে তাকাও তাহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট থ্রীতিকর মনে হয় এবং উহার্রা যখন কথা বলে, ঢুমি সাগ্রহে তাহাদের কথা থন, यদিও ঢাহারা দেয়ালে ঠেকান্না কাঢ়র স্ট্ষের মত। তাহারা यে কোন লোরগোলকেই মনে করে তাহাদেরই বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, जতএব ঢাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্ণংস কふ্ন। ঢাহারা বিল্রান্ত হইয়া কোথায় চলিয়াহে?

তাফ্সীর ঃ আল্नाহ् ত'আলা মুনাফিকগণ সম্পর্কে জানাইতেছেেন বে, তাহারা ৫צু মুত্থ মুখেই ইসলাম কবৃল করিত্ছে। আার তাহাও তখন করিতেছে যখন তাহারা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর কাছে হাযির হয়। অথচ তাহারা আা্তরিকভবে ইসলাম কবূল করে নাই। পরন্ুু অন্তরে বিপরীত বিপ্বাস পোষণ করে। তাই অাল্মাহ্ পাক বলেন :
 তাহারা তোমার নিকট উপ্থিত হয় তখন তাহারা মুখে এইর্রপ কর্থা বলে বটে, অন্তরে তাহারা জদ্রুপ নহে। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে মুনাফিকদের অবস্থা অবপত করাইলেন এবং জানাইলেন বে, মুনাফিকরা যাহাই ভাবুক আর যাহাই করুক না কেন, তিনি অবশ্যু আল্gাহ্র রাসূল। তাই বলিলেেন :

जर्थाৎ আল্লাহ্ জানেন यে, নিষ্য়ই আপনি তাঁহার রাসূন। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন ঃ
 বলিতেছে। তাহাদের বাহিক কথাটি মিথ্যা নহে বটে, কিনু তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আলোকে বনা যায়, তাহাদের বাহ্হিক কথাটি ভাওতা বা মিথ্যা। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

जर्था তाशाদের মিথ্যা শপথে মানুম প্রতারিত হয়। তাহারা পাপাচারী লোকের প্বারা নিজেদের বক্তব্যকে সত্য ও বিশ্বাসব্যো্য বলিয়া চালায়। যাহারা তাহদদের চরিত্র সম্পক্কে. জানে না ও যাহাদের সাধারণ পরিচ্য়ও রাথে না, তাহারা তাহাদিগকে মুসনমনই ভাবে। ফলে তাহারা যাহা করে তাহা অনুকরণ করে এবং যাহা বনে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে ইহা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য মারাক্ফক হ্ষতিকর ইইয়া দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ পাক बनেन : \& ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষে বাধা সৃষ্টির বে কাজ তাহারা করিতেছে তাহ বড়ই জঘন্য কাজ।
 অর্থাৎ তাহাদের মৌখিক ঈমানের প্রকাশকে তাহারা আজ্মরক্ষার ঢাল বানাইয়াছিল। ইহা ছিল তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য ‘তাযিয়া’ অবলম্বন নীতি।
 তাহাদের কথা ও কাজের বিশ্বস্ততা প্রমাণের ঢাল বানাইত।
 ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, ইসলাম হইততে কুফরে প্রত্যার্বতনের কারণে, নিফাক তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়াছে। তাহারা হিদয়াতকে গোমরাহীতে পরিণত করার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সিল করিয়া অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাহাদের সত্য উপল⿸্ধির কোন ক্ষমতাই রহিল না। তাই হিদায়াত ও কল্যাণের পথ তাহাদের জন্য রুদ্ধ্র হইয়া গেল এবং বিভ্রান্তি তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়া দেখা দিল।
 তাহারা দেখিতে আকর্ষণীয় তাহাদের কথা ও ভাষা প্রশংসনীয়। যখন কোন শ্রোতা তাহাদের কথা গনিবে তখন তাহাদের ভাষার চমৎকার আকর্ষণ ও বর্ণনার মোহনীয়তায় বিমুগ্ধ হইটে। এত কিছ্ন সসত্ত্বেও তাহাদের ভিতর রহিয়াছে সংশয় দুলিটা, কৃটিলতা, रতাশা, সन্দেহ পরায়ণতা। তাই আল্নাহ् পাক বলেন : : - عَহয়তত তাহাদের ব্যাপারেই কিছুই ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ




অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে তাহারা কাপ্পণ্য দেখায়। তারপর য়খন ভয়ের সময় আসে তখন তাহারা তোমাদের দিকে এমনভাবে চোখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাকায়-বেন তাহাদের উ়পর মৃত্যুর বিভীষিকা চাপিয়া রহিয়াছে। অতঃপর যখন ভয়ের পালা শেষ হয় তখন তোমাদিগকে কর্কশ ভাষায় কথা গুনায় এবং গনীমতের সম্পদ পাইবার লালসায় আজে-বাজে কথা বলে। ইহারা বেঈমান। আল্লাহ্ তাহাদের আমল বরবাদ করিয়া দেন। আল্মাহ্র জন্য ইহা করা খুবই সহজ। সুতরাং তাহাদের হাঁকডাক ও বাগাড়ম্বর শূন্য ঢোলকের বেজায়বাদ্য বৈ নহে।

## তাই আল্লাহ্ পাক বলেন :

位 শক্রু। তাহাদিগকে বর্জন কর। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিও না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। একটু ভাবিয়া দেখ, তাহারা সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে কোথায় যাইতেছে?

ইমাম আহমদ (র) ........... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "নিশয়ই মুনাফিকগণকে চিনিবার বহু আলামত রহিয়াছে, তাহার সালাত হইল অভিশপপ্ু, তাহাদের রুজী হল লুটপাট, তাহাদের গনীমাত ইইল হারাম ও খেয়ানত, তাহাদের অপছন্দনীয় হইল মসজিদের নৈকট্য, তাহাদের নামায হইল শেষ ওয়াক্তে, তাহারা অহংকারী ও দাষ্ভিক হয়, ন্ম্রতা, বিনয় ও আত্মনিবেদন তাহাদের ধাতে সহে না, তাহারা নিজেরা তো উহা করেই না, অপরের করাকেও পছন্দ করে না, দিনে খুব মউজ করে ও রাতে মরা কাঠের মত পড়িয়া ঘুমায়।


(V)


## (1)


৫. যখन উशাদিগকে বলা হয়, ‘তোমরা जাইস, আল্লাহর রাসূন তোমাদের জন্য ক্কমা প্রার্থনা কর্রিবেন। তখন উহারা মাथা ফিরাইয়া নেয় এবং ঢুমি উহাদিগকে পাইবে বে, উহারা দষ্ভভরে ফিরিয়া যায়।
৬. पুমি উহাদের জন্য ক্যমা প্রার্থনা কর অথবা না কর উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা কর্রিবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সশ্প্রদায়কে পথ দেখান না।
१. উহারা বলে, ‘জাল্লাহ্র রাসৃলের সহচচ্রদের জন্য ব্যয় কंরিও না, যতক্ষণ না উহার্যা সর্রিয়া পড়ে।’ আকাশমণ্ভনী ও পৃথ্বীর ধন ভাখার ঢো আল্লাহরই; কিষ্ু মুনাফিকগণ তাহা বুব্টে না।
৮. উহারা বলে, ‘আমরা মদীনায় প্রবত্যাবর্তন করিলে তथা হইতে প্রবল দুর্বলকে বহিষার করিবেই।’ কিস্ুু শক্তি ঢো আাল্লাহ্রই, আর ঢাঁহার রাসূন ও মু‘মিনদিগের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।
准 যাহা বনা হয় তাহারা দষ্ভভরে তাহা হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয় এবং অবজ্ঞা ভরে উহা প্রত্যাথ্যান করে। মোটকথা, যথার্থ মুসনমানরা যখন তাহাদিগকে পরামর্শ দিল বে, চল, রাসূনুল্মাহ (সা) তোমাদের ক্ষমার জন্য আল্নাহ্র কাছে প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা দষভ়রে ঘাড় ফিরাইয়া নিল এবং তাহাদের পরামর্শ উপেপ্ষ করিল। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন :
 বে, তাহারা দম্ভতরে ঘাড় বাঁকাইয়া সদুপদেশ হইতে বিরত থাকে। ফনে তাহাদের ক্যার দুয়ার বন্ধ হুইয়া য়ায়। তাই আাল্লাহ্, বলেন :


অর্থৎৎ তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা আর না করা সমান কথা। কারণ, আল্লাহ্ উহাদিগকে কোন অবস্থায়ই ক্কমা করিবেন না। নিশয় আল্লাহ্ কখনও পাপাচারীকে পীথ দেখান না।

সূंরা বারাजাতে এই ধরনের আয়াতের তাফসীর সবিস্তারে করা হইয়াছে। সেখানে সংশ্রিষ্ট সব হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াহা।

ইব্ন আবূ উমর আদনী (র) হইতে আবূ হাতিমের সূख্রে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন :
"অাবূ সুফিয়ান সম্পক্কে এই ज়ায়াত অবতীর্ণ ইইয়াছছ। তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা জন্য রাসূলুন্ধाহ् (সা)-এর কাছে আনার পরামর্শ দেওয়া হইনে সে দষ্তভরে উহা অন্বীকার করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া নিল এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বাঁকা ঢোথে পরামর্শদাতার দিকে তাকাইন।"

তবে অধিকাংশ পূর্বসূরীী মতে, এই আয়াত আদ্লুল্াাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সানৃলের ব্যাপারে নাযিন হইয়াছে। ইনশাজাল্লাহ্ উহা আলোচিত হইতে য়াইতেছে । মূলত ইহাই সঠিক মত।

মুহাম্দদ ইব্ন ইসহাকের সীরাত গ্থে বর্ণিত আছে : "আাদুল্নাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সানূল তাহার গোত্রের সর্দার ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। জুমুজার দিন যখন নবী করীম (সা) খুত্বা প্রদানের জন্য মিম্বরের উপর বসিতেন, তখন সে দাঁড়াইয়া বলিত, ‘হে লোক সকল ইনি আল্লাহ্র রাসূন! তিনি তোমাদের ভিতর আছেন বলিয়াই আল্লাহ্ ত'আলা তোমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাই তোমাদের জন্য অপরিহার্य হইল তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তোমরা তাঁহাকে সম্মান দিও, ঢ়ঁহার কথা খনিও এবং তিনি যাহা বলেন তাহা অনুসরণ করিয়া চলিও।" ইহা বলিয়া সে বসিয়া যাইত।

ওহদদের যুদ্দের সময় তাহার নিফাক প্রকাশ পাইন। সে সেখান হইঢে হ্যূর (সা)-এর ফরমান অমান্য করিয়া এক তৃতীয়াশ্ সৈन্য লইয়া মৃদীনায় ফিরিয়া आসিল। হুযূর (সা) যখন যুদ্ধ শেৰ্ে বহান তবিয়তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং জুমুঅার দিন খুত্বা দানের জন্য মিম্বরে বসিলেন, তখন পৃর্বের মতই আবদুল্মাহ্ ইবৃন ঊবাই দাঁড়़য়া কিছ্ বলার উপক্র্ম কর্রিল। তখন এখান ওখান হইতে কয়েকজন সাহাবী দাঁড়াইয়া গেলেন ও তাহার জামা টানিয়া ধরিয়া বনিলেন, ‘হে আল্নাহ্র দুশমন! বসিয়া যাও। তোমার এমন আর কথা বনার অধিকার নাই। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ তাহা কাহারও অজানা নাই। সুত্রাং তোমার এখন जার কোন কিছ্যে বলার অধিক্কার নাই।’

ইহাতে সে অত্তন্ত নারাজ ইইয়া সকনক্ক ডিগাইয়া বাহির ইইয়া গেন এবং যাবার পথ্থ বলিতে ছিল, আমি কি কোন খারাপ ক্থা বলিতে দাঁড়াইয়াছিনাম? বরং আমিতো তাহার কাজ ারও জোরদার করার কথাই বলিতাম। কতিপয় আনসার তাহাকে মসজিদের দরজায় ঘিরিয়া ধরিলেন এবং•বলিলেন, কি ইইয়াছে। সে বলিল, আমি তো তাঁহার কথা জোরদার কর্যার জন্য দুই কথা বनिতে চাহিয়াছিলাম। অথচ ঢাঁহার কতিপয় সহচর লাফাইয়া উঠিয়া আমার জামা টানিয়া ধরিল ও হ্মকি-ধমকি দিয়া বসাইয়া দিন। আমি কি খারাপ কিছু বলিতাম? আমার তো উদ্দেশ্য ছিন তাঁহাকে সাহাযয-সহায়তা দানের কথা বলিব। তাহারা বলিলেন, ঠিক আছে এখন তুমি আমাদের সাথে সিরিয়া চল। আমরা রাসূনুল্মাহ্ (সা)-কে অনুর্রোধ করিব তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে। সে ঘাড় বাঁকাইয়া বনিন, "উহার কোন প্রঢ্যোজন আমার नाই।"

কাতাদা ও সুদী (র) বলেন ঃ এই আয়াত আাদ্দুন্নাহ্ ইব্ন উবাই-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। घটনাটি ছিন এই :

তাহার আज্ীীয়দ্রে এক তরুণ রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার কিছू খারাপ্ কथাবার্তা সম্পর্কে অভি্যোগ পেশ করিল। রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিকয়া সে সম্পক্কে প্রশ্ন করিলে সে উহার সত্যण অস্বীকার করিল এবং কসম করিয়া বলিল, উহা সম্শূণ মিথ্যা ক্থা। आনসারগণ তাহার কথা বিশ্ধাস করিল এবং তরুণ সাহাবীকে অনেক মন্দ

কথা ঙ্যাইল খুব করিয়া ধমকাইয়া এননকি তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল। তখন. আল্নাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। উহাতে যখন আল্লাহ্ ত'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের স্বক্পপ উদ্যাটন করিলেন এবং তর্রণ লোকটির অভ্যোোের সত্যত প্রমাণিত হইন, তখন তাহাকে বলা হইন, চল রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর কাছে। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছ্ ক্পমা প্রার্থনা করিবেন। সে মাথা নাড়িয়া অসদ্মতি জানাইল এবং তাঁহার কাছে গেল না।

ইব্ন জবূ হাতিম (র) ........ সাদ্দ ইব্ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্য অভ্যাস ছিন এই যে, যখন তিনি কোন মনযিিলে অবতরণ করিতেন, তখন সেখানে নামাय না পড়িয়া রওয়ানা হইতেন না। তাবূক্কে যুদ্ধে তিনি খ্বর পাইলেন ভে, আবদুদ্লাহ্ ইবৃন উবাই বলিয়া বেড়াইতেছে বে, আমরা মদীনার প্রভাবশানী ব্যক্তিগণ দুর্বন লোক্গোকে মদীনায় গিয়াই তাড়াইয়া দিব। তাই হহূর (সা) দিনের শেষ ভাগ পর্य্ত্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে বলা হইন, ঢুমি হৃযূর (সা)-এর নিকট গিয়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। আলোচ আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

এই হাদীসের সনদ সাঈদ ইব্ন জুবাঢ্যের (রা) পর্যন্ত তো ঠিক আছে। কিন্ঠু তিনি বে ঘটনাটিকে তাবূক্কে যুক্ধের সহিত সংপ্ধ্ট্ করিয়াছেন এই ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। বরং ইহা ঠিক নহে। কারণ তাবূকের যুদ্ধে আবদুল্নাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূন ছিনই না। সে তো একদল সৈন্য নিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়াছিন। ইতিহাস ও সীরাত গন্ত্সসমূহে দেখা যায় বে, এই ঘটনা হইল বনূ মুস্তালিকেকে যুদ্ধ্রের সময়কার ঘটনা।

বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা, আব্দুল্নাহ ইব্ন আবূ বকর ও মুহমাম ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন হাব্বান হইতে ইব্ন ইসহাকও Шাঁহার নিকট হইতে ইউনুস ইব্ন বুকা্য়ে বর্ণনা করেন : "এই যুদ্ধের সময় হৃয়র (সা) এক জায়গায় অবস্থান নিয়াছিলেন। লেখানে হযরতত জুহজাহ ইব্ন সাঈদ গিফারী ও হযরত সাঈদ ইব্ন সিনানের ভিতর পানি লইয়া ঝগড়া চলিতেছিন। জুরজাহ ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কর্মচারী। ঝগড়াটি দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিতেছিন। অবশেবে সিনান আনসারগণের ও জুহজাহ মুহাজিরগণের সাহাय্য কামনা করেন। এই
 ইব্ন উবাইর নিকট বসা ছিলেন। সে যখন এই ঘটনা đনিল, তখন বলিন, দেখ তো, আমাদদরই শহরে সুসলিমরা আমাদের উপর হামলা চালাইয়াছে। আল্মাহ্র কসম! আমাদের ও কুরাইশ মুহাজিরদের সস্পর্ক এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে বে, আমাকে কামড়ানোর জন্য যেন আমরা কুকুরকে ঘি, ননী খাওয়াইয়া মোটা তাজা করিয়াছি। আল্লাহ্র শপথ! মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা সবলরা সেই সব ছিন্নমূল দুর্বলগণকে তাড়াইয়া দিব।

অতঃপর সে ধীরে ষীরে তাহার নিকট সমবেত আনসারগণকে বুবাইতে লাগিল যে, দেথ, এই সব আপদ তোমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমরাই তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের শহরে স্থান দিয়াছ। তাহাদিগকে তোমাদের বাড়ী ঘর ও সস্পদের আধাঅাধি হিস্সা দান করিয়াছ। এখনও যদি তোমরা তাহাদিগকে আর্থিক সাহাय্য দান বন্ধ কর, তাহ্ ইইনে অতাবে পড়িয়া তাহারা মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

হযরত যাক্যেদ ইব্ন আকরাম (রা)-এর বয়স তখন কম ছিল। তিনি এই সব কথা ஈनিয়া সোজাসুজি হৃযূর (সা)-এর কাছে চলিয়া গেলেন এবং ঢাঁহার কাছে সব কথা তুলিয়া ধরেন। তখন সেখানে উমর ফারুক (রা) বসা ছিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া আরয করেন, ইয়া রাসালূলাল্লাহ! আপনি আব্বাদ ইব্ন বিশরকে নির্দেশ দিন আদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর গর্দান উড়াইয়া দিতে। রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বনিলেন, তাহা হইলে এই কথাই জনসাধারণের ভিতর রটিয়া যাইবে বে, সুহাম্মদ (সা) তাহার সংগীদের গলাকাটা ওরুু করিয়াছে। এই কাজটি ঠিক হইবে না। यাও, এখনই সবাইকে মদীনায় রওয়ানা হইবার ক্থা ঘোষণা করিয়া দাও।

আব্দুল্নাহ্ ইব্ন উবাই খবর জানিতে পাইন বে, তাহার সব কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে তখন সে অস্থির হইয়া পড়িল। সংণগ সংগে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া গেল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া মিথ্যা বাহানা করিয়া নিজের কথা নির্দ্দেষ প্রমােের প্রয়াস পাইল। এমনকি শপথ করিয়া সে বলিল, ওই সব কथা সে আদৌ বলে নাই। যেহেতু লে নিজ গোত্রের সম্পানিত ব্যক্তি ছিন, তাই উপস্থিত সবাই বলিল, হ্যূর (সা)! যা<্যেদ ছোট মানুষ। সে হয়ত ভুল খৃনিয়া ও ভুল বুবিয়া ওই সব কথা বলিয়াছছ। এখন তো जন্য়কম প্রমাণ হইল।

হযূূর (সা) সংগে সংগৌই নির্ধারিত সময়েই আগেই সকনকে মদীনায় রওয়ানা হইতে নিদ্দেশ দিলেন। পথথ হযরত উসায়েদ ইব্ন হুমায়ের (রা)-এর সহিত দেখা হইল। তিনি হৃযূরের যथাcuযাগ্য সশ্মান প্রদন্শনপৃর্বক আরয করিনেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? হৃূর (সা) বলিলেন, তোমরা কি ওনিতে পাও নাই যে, তোমাদের সাথী আদ্দুল্মাহ ইব্ন উবাই কি বলিয়াছে? সে তো বলিতেছে, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সবলরা দুর্বনগণকে শহর হইতে বহিকার করিবে। হযরত উসায়েদ (রা) বनिলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সবল তো আপানিই। সেই তো দুর্বন। आপনি তাহার কথার কোনই মূল্য দিবেন না। মূলত লোকটি বড়ই অন্তর্ট্যালায় ভুগিতেছে। সকল মদীনাবাসী একমত হইয়াছিল তাহাকে সর্দার হিসাবে বরণ করার জন্য। তাহার মাথার তাজ প্রুস্তু করা হইতেছিন। ইত্যবসরে আল্নাহ্, রাব্বুন আলামীন আপনাকে নিয়া জসিলেন। ফলে তাহার হাত হইতে রাজ্য খসিয়া গেন। ফলে সে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

তथাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগাইয়া চনিলেন। দ্বি-প্রহরে চলা ऊর্তু করিয়া বিকান ইইন, রাত্রি হইন, সকাল হইন, এমনকি রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িন, তখন তিনি ছাউনি <েनिয়া বিশ্রামের অনুমতি দিলেন, যেন মনুষ অতিষ্ঠ ইইয়া ইহা লইয়া কথাবার্তায় লিধ্ঠ না হয়। যেহেতু সাহাবাগণ ক্রমাগত বিন্দ্র পথ চলার কারূণে অত্তত্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই বিশ্রাম্মে সাথে সাথে গভীর घুম্মে মগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে আলোচ্য আয়াত নাযিল इইन।

হািিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন :
 পাথর মার্রিয়াছিন। ইহা নইয়া ঝগড়ার সূঅ্রপাত হইল। এমনকি উভয়েই নিজ নিজ দলের সাহায্য চাহিল। হাঁকডাক ৫রুু হইন। হৃূর্র (সা) অত্যন্ত অসত্তুষ্ট হৃইলেন। তিনি বनिলেন, ইহ কোন্ জাহেনীপনা ӊরু হইল ? এই সব বাজে অভ্যাস ছাড়। আামুল্নাহ্ ইব্ন উবাই তদুত্তরে বলিল, আজ মুহাজিররা এই কাজ তক্রু কর্রিয়াছে? आাল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় ফির্রিয়া গিয়া সষ্র্রাত্তগণ ইত্রজনকে তাড়াইয়া দিব।

তথন মদীনায় স্বতাবতই আনসারগণ সংখ্যায় সুহাজিরগণ হইতে বহণ্খণে বেশী ছিল। পরে অবশ্য মুহাজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিন। হযরত উমর (রা) যখন আদ্দুল্নাহ্র ইব্ন উবাইর ঘোষণার খবর পাইলেন, তখন হু্ূূর (সা)-এর কাছে তাহাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্ু তিনি তাঁছাকে এই বলিয়া থামইয়া দিলেন বে, লোকে বলিবে, মুহাম্ম (সা) তাহার সহচর হত্যা করিত্তেছে।

সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (রা) হইঢে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আস মারওযী (র)-এর সূত্র ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। হুায়দীর সূত্রে ইমাম বুখারী(র)-ও উহা বর্ণনা করেন। সুফিয়ান হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) প্রমুদের সনদে ইমাম মুসলিম (রগ)-ও উহা বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ....... याয়़দ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
"তাবূক্কের যুদ্ধে आমি হৃযূর (সা)-এর সজ্গে ছিলাম। তখন আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন উবাই .বলিল, यদি আমরা মদীনায় ফির্রিয়া যাই তাহা হইলে অবশ্যুই আমরা সবলরা মিলিয়া দুর্বলদের বহিষার করিব। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহা বলিলাম। তখন আব্দুল্মাহ্ ইব্ন উবাই আসিয়া শপথ করিয়া বলিল, এক্রপ কোন কথা সে বলে নাই। তখন আমার গোত্র আমাকে ভৎ্সনা করিল ও অনেক মন্দ কথা ળনাইন। আমাকে তাহারা এই বলিয়া শাসাইল বে, কেন আমি এই কাজ করিলাম। আমি অত্ত্ত ব্যথা-ভারাক্রান্ত চিত্তে বিষণ্ন সুখে সেইখান হইতে চনিয়া আসিলাম। অতঃপর হহ্যূর (সা) আমাকে ডাক্যিয়া নিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তা‘আালা তোমার অভিযোেের ইবনে কাছীর ১১তম খఆ——৭

সপক্ষে আয়াত নাযিন করিয়াছেন ও তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন এই আয়াতিি নাযিন ইইয়াছিন :


এই আয়াত প্রসল্গে ইমাম বুখারীও ৩বা হইতে আদম ইব্ন আবূ ইয়াসের সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুথারী (র) ...... নবী করীম (সা) হইতে তাহা বর্ণনা করেন। তিরমিযী ও নাসায়ীও উক্ত আয়াত প্রসজে ও:বা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস:
ইমাম আহমদ (র) ....... यাट়̣দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "অমি আমার চাচার সহিত হৃযূর (সা)-এর পরিচাননাধীন এক অভিযানে অংশ নিয়াছিনাম। তখন আামি আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সনূনকে তাহার সপীদের উদ্দেশ্যে বলिতে ওনিলাম বে, রাসৃলের সহচরগণকে কোন আর্থিক সাহায্য দিও না, আমরা মদীনায় ফিরিয়া সবলরা জুট্য়া দুর্বল লোকজনিকে তাড়াইয়া দিব। আমি এই ক্থা আমার চাচাকে জানাইলাম। তিনি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে ইহা জানাইলেন। তখন রাসূनूল্লাহ্ (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিলেন। আমি তাঁহার কাছে সব কথা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্নাহ ইব্ন উবাই ও তাহার সभীগণকে ডাকাইয়া নিলেন। তাহারা আসিয়া আল্লাহ্র শপথথ কর্রিয়া বলিন, তাহারা উহা বলে নাই। ফলে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আমি মিথ্যুক প্রমাवিত হইলাম এবং সে সত্যবাদী হইল। তথন আমি এত দুঃখ পাইলাম যাহা জীবনে কখনও পাই নাই। বেদনাহত চিত্ত নিয়া তাঁবুকে ফিরির়া আসিনাম। আমার চাচাও আমাকে বকাবকি করিলেন বে, এমন কাজই করিয়াছ যাহাতে হুযুর (সা)-এর কাছে মিথ্যাবাদী ও ভৎসনার যোপ্য হইয়াছ। আমি নজ্জায় কোথাও বাহির হইতাম না। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হইল :


তখন রাসূল (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিয়া উহা পড়িয়া ৫নাইলেন। অতঃপর বলিলেন, স্বয়ং আল্ণাহ্ ত'অানা তোমার সত্যতা প্রকাশ কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....... যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সক্গে আমরা এক সফর্রে গিয়াছিলাম। সেখানে সাহাবায়ে কিরাম

অত্তন্ত আর্থিক সঙ্কটটর সম্মুগীন ইইলেন। তখন আদ্দুন্নাহ্ ইব্ন উবাই তাহার গোব্রীয় লোকগণকে বলিল, উহাদিগকে ততক্ষণ কোন আর্থিক সহায়ত করিবে না, যতক্ষণ না তাহারা মুহাপ্মদের পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসে। সে জারও বলিিল, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা বিত্তানরা এই বিত্ৰীন লোক্গলিকে তাড়াইয়া দিব।

আমি তাহার কথা-खনিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া উহা বলিলাম। তখন তিনি আদ্দুল্নাহ্ ইবุন উবাইকে খুব সকালে তলব করিলেন। সে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তথন সে শপথথ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যায়েদ মিথ্যা বলিয়াহে, আমি উহা বলি নাই। তাহাদের কথায় আমার অন্তরে খুব আঘাত লাগিল। তখন আমার সত্যতা ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযিল ইইন :


তখন রাসূनून्নাহ্ (সা) তাহাকে আহান জানাইলেন আল্লাহ্র কাছে কমা প্রার্থনার জন্য। কিন্ুু সে মাথা নাড়িয়া অস্ষতি জানাইন।
'كَانَّ মনে হয় দেয়ানে জড়ানো কাছের স্তম।

যুহায়র্রের সনদে বুখারী, সুসলিম ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসরাঈল সৃত্রে ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র) যায়েদ ইব্ন আরারাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি এক
 जাহারা জলাশঢ্যের কাছে আগে ভাগেই পৌছিতে চেষ্ঠা করিত। আমরাও অনুরূপ চেষ্টা করিতাম। একবার এক বৃদ্ধ গিয়া পূর্ণ জলাশয়টি একাই দখল করিয়া বসিল। উহার চারিপার্কে পাথর বসাইয়া উপরে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। এক আনসার আসিয়া সেই হাউজে নিজের উটকে পানি পান করাইতে চাহিন। সে বাধা দিল। आনসার লোকটি জোর করিয়া পানি পান করাইতে চাহিন। তখন সেই বৃদ্ধ এক খঙ কাঠ দিয়া আনসার লোকটির মাথায় আঘাত করিল। ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া গেন। আনসার লোকটি যোেতু আদ্দুন্নাহ্ ইব্ন উবাইর গোত্রের ছিন, তাই সে সোজাসুজি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাহার কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিন। আদ্দুল্নাহ্ ভয়ানক উত্তেজিত হইন এবং বলিল, এই বদ্ूুখ্ধিকে কিছুই দিও না। কিছুদিন খাইতে না পাইলেই তাহারা ভগিয়া যাইবে। যেহেতু সেই বদ্দুরা হৃযূর (সা)-এর সজে বসিয়া খাইত, তাই সে

বলিল, তোমরা রাসূলের খানা এমন সময় পৌছইইবা যখন বদুরা তাঁহার কাছে না থাক্।। রাসূলুল্মাহ (সা) তখন উপস্থিত অন্যান্য সহচর নিয়া খানা খাইবেন। তাহারা বাদ পড়িয়া যাইবে। এইভবে দুই চারিদিন চনিলেইই অনশন-টপবাসে কষ্ঠ পাইয়া উহারা ভাগিয়া যাইবে। তারপর অমরা মদীনায় গিয়া এই ইতর লোকঞ্ণলেকে বাহির করিয়া দিব।

আমি তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উহা জানাইবার জন্য আমার চাচার কাছে সব কিছু বनिनाম। তিনি হুযূর (সা)-এর কাছে উহা বলিলেন। হুযুর (সা) তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিনে সে শপথ করিয়া উহা অস্বীকার করিল। ফলে হৃবূর (সা) তাহাকে সত্যবাদী ও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিলেন। চাচা আমার কাছ্ আসিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কি করিলে ? হূূূর (সা) তোমার উপর অস্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি এবং উপস্থিত সকলেই তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস করিয়াছ্নে। ইহা শুনিয়া মনে হইন ভেন আমার মাথার ঊপর দুঃধখর পাহাড় ভাপ্যিয়া পড়িয়াহে। আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিতে নজ্জায় মাথা নত করিয়া হ্যূর (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম। কিছুফ্ম পর হৃযূর (সা) আসিয়া কাছাকাছি আসিয়া কান ধরিনেন। আমি মুখ তুলিয়া হযূর (সা)-এর দিকে তাকাইতেই তিনি মুচকি হাসি দিয়া আগাইয়া চলিলেন। আল্dाহহর কসম! তখন আমার এত আনন্দ দেখা দিন বে, সারা দুনিয়ার আবাদ এলাকা যদি আমাকে দান করা হইত তাহা হইলেও আমি তত আনন্দ পাইতাম না আর পরক্ণণেই আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসিয়া জিঅ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে হযূর (সা) কি কথা বনিলেন ? আমি বলিলাম, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। ও্ুু আমার কান ধরিয়া টান দিয়াছেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া มুচকি হাসি দিয়াছেন। ইহা ঙনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যস, তুমি খুশী হও। তারপর উমর ফারাক (রা) আগাইয়া আসিয়া একই প্রশ্ন করিলেন। আমিও পূর্বানুর্প জবাব দিলাম। পরদিন সকান বেলায়ই সূরা মুনাফিকৃন নাযিন হইল ও হূযূর (সা) উহা পড়িয়া আমাদিগকে খনাইলেন।

এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) এককजাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটিকে 'গাসান সহীহ্' বলিয়াছ্ছে।

উবায়দুল্নাহ্ ইব্ন মূসা (র) হইতে হাকিমের সূত্রে ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপর্রাক্ত বর্নার 'সূরা মুনাফিকুন’ ব্যাক্যাংণের সহিত ৷
 ঘটাইয়াছেন।

आদ্দুন্নাহ্ ইব্ন লাহিআা ও মূসা ইব্ন উকবা তাহাদের মাগাयী গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধূত করিয়াছেন। কিন্ু তাহাদের উভয়ের বর্ণনায় আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর খবর হুযূর (সা)-এর কাছে পৌছইইয়াছেন আওস ইব্ন আকরাম (রা)। তিনি হারিছ ইব্ন খাयরাय

সূরা মুনাফিকূন
গোত্রের লোক। হযরতত যায়েদ ইব্ন আরকাম ও আওস ইব্ন আরকাম উডয়ই খবর পৌছাইয়াছেন। ইহাও হইতে পারে বে, কোন বর্ণনাকারী নাম খনিয়া ভুল করিয়াছিন। আল্লাহৃই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আমর ইব্ন সাবিত আল আনসারী ও উর্ওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "এই ঘট্নার সহিত সংশ্ণষ্ট যুদ্ধটি ছিন মুরায়সিয়ার যুদ্ধ। এই যুক্ধেই হযূর (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-কে পাঠাইয়া মুসাল্লাল ও সাগর্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ‘মানাত’ প্রতিসাটি ধ্পংস করাইয়াছিলেন। এই যুক্ধেই আনসারদের মিত্র কাহাফ গোত্রের এক ব্যক্তি ও এক মুহাজিরের মাবে বাগড়া হইয়াছিন। বাহাসী সাহাব্যের জন্য আনসারণণকে ও মুহাজির লোকটি মুুহজিরগণকে আহ্রান জানাইয়াছিল। উভ্য় গ্রপ হইতেই কিছু লোক জড়ো হইয়া ঝগড়াঁ় লিণ্ত হইন। ঝাগড়া শেষ হইলে দুর্বন ঈমানের ও মুনাফিক চরিত্রের কিছু আনসার‘আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর কাছে সমবেত হইল। তাহারা তাহাক্ বনিল, আমরা তো তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছিনাম। তুমি আমািিগকে শক্রুর হাত হইতে হেফাজত করিতে। এখন তো দেখি তুমি নিকর্মা হইয়া গিয়াছ। না আমাদের কল্যাণ নিয়া ভাবিতেছ, না আমাদের ক্ষতি ঠেকাইতেছ। তুমিই ‘জালাবীব’ণণকে এত্যানি বাড়াইয়াছ বে, এথন তাহারা আমাদিগকে হামলা করিতেছে। নতুন মুহাজিরগণক্কে আনসাররা জাাবীব বनिত।

তথन আল্লাহ्র দুশমন আব্দুন্নাহ্ ইব্ন উবাই তাহাদিগকে বলিল-আল্লাহ্র কসম! আমরা বনেদী লোকেরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া এই ইতর লোকঔিিকে তাড়াইয়া দিব। অनাতম মুনাফিক মালিক ইবৃন দুখশন বলিল, আমি তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছিলাম বে, এই লোকণলিকে টাকা পয়সা দিও না। তাহা হইলেই তাহারা না খাইতে পাইয়া ভাগিয়া যাইবে।

এইসব কথা হযরত উমর ফার্রক (রা) ঞনিতে পাইলেন। তিনি সঙ্গ সঙ্গ রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাবির হইয়া বলিলেন, দে আল্নাহুর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন এইসব ফিতনার মূন নায়ক আদ্দুল্নাহ ইবৃন উবাইকে খত্ম করিয়া ফেলি। রাসূলুন্নাহ্ (সা) প্রশ্ন করিলেন, আমি অনুমতি দিলে কি তুমি তাহাকে হত্যা করিবে ? ঊমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূন! আমি এই হাতেই তাহার গর্দান উড়াইব। রাসূলুন্নাহ্ (সা) ঢাঁহাকে বলিলেন, বস! ইত্যসরে হযরত উসাల্যদ ইবৃন হ্যায়ের (রা)-ও অনুর্রপ দাবী নিয়া হাযির হইলেন। তিনি একজন আনসার ও বনূ তালহা গোব্রীয় লোক। রাসূনূল্লাহ (সা) তাহাকেও পৃর্বানুর্মপ প্রশ্লু করিলে তিনিও উমর (রা)-এর মতই জবাব দিলেন । রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাকেও বসাইলেন। ইহার. কিছুষ্ষ পরেই তিনি

মদীনায় রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই সবাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রওয়ানা দিল। তাহারা একাধারে একদিন এক রাত ও পরদিন রৌদ্র প্রখর হওয়া পর্যন্ত চলিতে লাগিলেন। প্রখর রৌদ্রের কারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রাম নিলেন। বেলা ঢলিয়া পড়ার সাথে সাথে আবার চলা ওরু করিলেন। এইভবে ক্রোগত চলিয়া তৃতীয় দিন সকালে কাফা মুশাল্লাল ইইতে মদীনায় পৌছিলেন।

অতঃপর হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি यদি তোমাকে অনুমতি দিতাম তাহা হইলে কি তাহাকে হত্যা করিতে ? উমর (রা) বলিলেন, নিশ্য, আমি তাহার শির দেহ হইতে বিচ্ছ্ন্ন্ করিতাম। হযূর (সা) বলিলেন, তুমি यদি সেদিন তাহার শিরোচ্ছেদ করিতে তাহা হইলে অনেকের নাসিকাই ধূলিমাখা হইয়া যাইত। আজও আমি যদি অনুমতি দেই তাহাকে হত্যা করার তাহা হইলে সবাই đাঁপাইয়া পড়িবে তাহাকে হত্যা করিতে। তখন মানুষ এই কথা বলার সুযোগ পাইত যে, মুহাম্মদ (সা).তাহার সঙ্গী-সাথীগণকেও নিষ্ঠুরভবেব হত্যা করে। এই ঘটনা উপলক্ষেই সূরা মুনাফিকূনের আলোচ্য আয়াতগ্গলি নাযিল হইয়াছে।

এই বর্ণনাটি অত্যন্ত গরীব। তবে ইহাতে কিছ্র মূল্যবান কথা রহিয়াছে যাহা অন্য সব বর্ণনায় পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এক বর্ণনায় বলেন :

মুনাফিক আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্নাহ (রা) পাক্কা মুসনমান ছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া সবিনয়ে আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতে পাইলাম, আমার পিতা আবোল তাবোল যাহা কিছু বলিয়াছে তাহার প্রতিদান স্বর্দপ আপনি তাহাকে হত্যার অনুমতি দিতে চাহেন। यদি তাহাই হয় তাহা হইলে সেই অনুমতি অন্য কাহাকেও না দিয়া আপনি আমাকেই দিন। আমি নিজেই গিয়া তাহার মাথা কাটিয়া আপনার পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিব। আল্নাহ্র কসম! খাযরাজ গোত্রের প্রতিটি লোক জানে যে, আমার চাইতে বেশী কোন পুত্র তাহার পিতাকে শ্রদ্ধা করে না ও ভালবাসে না। তথাপি আমি আল্মাহ্র রাসূলের নির্দেশে আমি আমার প্রিয়তম পিতার গর্দান নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। পক্ষান্তরে আপনি যদি এই দায়িত্র অন্য কাহাকেও দেন এবং সে তাহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার ভয় হয়, হয়ত পিতৃহত্যার প্রত্শোধ স্পৃহায় অন্ধ হইয়া আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। সেক্ষেত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, এক কাফিরের বদলা নিতে গিয়া আমি এক মুসলমানকে হত্যা করিয়া জাহান্নামী হইব। তাই আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে হত্যার দায়িত্ আমাকে অর্পণ করুন।

রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, না, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না; তাহার সহিত আরও নম্র ও উদার ব্যবহার চাই। কারণ, সে যতদিন আমাদের সাথী হিসাবে থাকিবে ততদিন তাহার সহিত এই ব্যবহার করিতে হইবে।

ইকরামা ও ইব্ন যায়েদ বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ্ (সা) যখন সসৈন্য মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মুনাফিক আদ্দুল্মাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) খোলা তরবারি হাতে লইয়া মদীনার প্রবেশ দ্বারে অবস্থান নিলেন। রাসূলুল্ণাহ্ (সা) সঙ্গীগণ দলে দলে মদীনায় প্রবেশ করিতেছিলেন। অবশেষে যখন তাহার পিতা মদীনায় প্রবেশ করিতে অগ্গসর হইল, তখন তিনি বলিলেন, এখানে দাঁড়াও, মদীনায় প্রবেশ করিও না। সে বলিল, কেন, কি হইয়াছে। আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন ? হযরতত আব্দুল্মাহ্ (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত মদীনায় তোমার প্রবেশাধিকার নাই। তিনিই বনেদী লোক আর তুমিই ইতর লোক। এই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্মাহ্ (সা) হাযির হইলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল তিনি সেনাবাহিনীর সব সময় পশ্চাদ্ডাগে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাঁহার কাছে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্দুল্ণাহ্ (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন, তাহাকে বাধাં দিতেছ কেন ? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ সে ঢুকিতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফলে আব্দুল্মাহ্ (রা)-ও তাহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দিলেন।

ইমাম হুমাইদী (র) ....... আবূ হার্রন আল মাদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্মাহ্ ইব্ন আব্দুল্নাহ্ উবাই ইব্ন সলূল তাহার পিতাকে বলেন ঃ আল্মাহ্র কসম! ‘সম্ভ্রান্ত রাসূল (সা), ও ইতর আমি এই কথা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে কখনও মদীনায় প্রবেশ করিতে দিব না।' অতঃপর তিনি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্নাহ্র রাসূল! আমার উপর আমার পিতার প্রভাব এত বেশী যে, আমি কখনও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলি না। তथাপি यদি আপনি তাহার উপর নারাজ হইয়া থাকেন তাহা হইলে হুকুম করুন আমি তাহার মাথা কাটিয়া আপনার খেদমতে পেশ করি। তবে দয়া করিয়া অন্য কাহাকেও এই কাজের অনুমতি দিবেন না। এমন না হউক যে, সেক্ষেত্রে আমি আমার পিতৃ-হন্তাকে চোখের সামর্ন চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হই।



৯. হে মু’মিনগণ! তোমাদের ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে आল্লাহুর স্মরণ হইচে উদাসীন না রাঞে। যাহারা উদাসীন হইবে ঢাহারাই ঢো कত্থিস্ত।
১০. আমি তোমাদিগকে বে রিয়ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে দান করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার আগে, অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বনিবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছ্হকালের জন্য जবকাশ দিলে আমি দান সাদকা কর্রিতাম এবং নেককারণণণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

ゝ১. কিন্তু निর্ধারিত কাল যখन উপস্থিত হইবে, আল্লাহ কখনও ঢাহাকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর্গ আল্লাহ তাহা সশ্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ ত‘অালা তাঁহার বান্দাগণকে বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ্র যিক্র ও ম্মরণণ নিমগ্ন থাকার নির্দেশ দিত্তেন। পক্কান্তরে যাহাতে তাহাদের ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়া ভেন তাহাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে গাফেল্ন করিতে না পারে সেদিকে থেয়ান রাখিতে বনিতেছেন। তিনি আরও জানাইতেছেন যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপানকের ইবাদত ও আনুগত্যের জনা সৃষ্টি করা হইয়াহে। সুতরাং পার্থিব ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়া ব্যযু থাকিয়া যেন তাহারা তাহাদের মূল কর্ত্য্য সম্পর্কে উদাসীন না হয়। কারণ, এই ঐদাসীন্য তাহাদিগকে কিয়ামতে সপরিবারে ক্ষ্প্গিস্ত করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বান্দাগণকে দান-খয়়াত করার জন্য উদ্হুদ্ধ করিতে গিয়া বলেন :

অর্থাৎ মৃত্যু আসার জগেই দান-খয়রাত কর। অন্যথায় মৃত্যুকানীন অসহায় অবস্থায় আক্ষেপ করা ও দান-খয়রাত করিয়া মরার সুব্যো ও সময় প্রা্থনা করা সম্পূর্ণ নিফ্ল হইবে। মৃত্যুর বিধান এইই্রপ অমোঘ বে, হাজার ককুতি-মিনতিতেও তাহা টলিবার নহে। তখन আর সময় কোথায়, বে বিপদ আসার ছিল তাহা আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে কাফিরগণও এইর্রপ বলে—ব্যেন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :



অর্থাৎ (হে মুহান্মদ) লোকদিগকে সেইদিন সশ্পর্কে সতর্ক করুন, ব্যদিন তাহাদের সামনে মহাশান্তি উপস্থিত হইবে এবং তখন সেই আা্মপীড়করা বলিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপানক! আমাদিগকে কিছু সময় দাও ভ্যে আমরা তোমার আহানে সাড়া দিতে পারি ও তোমার রাসূলকে অনুসরণ কনিতে পারি ...।'

এই আয়াতে তে কাফির্রণকে ভৎগনা করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে যাহাদের পুণ্যের পাল্লা কম হইবে তাহাদ্রর সশ্পর্কে তিনি বলেন :


অর্থাৎ যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, হে প্রভু! আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া দাও তাহা হইলে আমরা পুণ্য কাজ করিব .... ইত্যাদি।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন :
 যাহার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে তাহাকে আর কোনক্রমেই সময় দেওয়া হইবে না। কারণ, আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন, মৃত্যুকালে প্রদত্ত ওয়াদা সময় দেওয়া হইলে কে কতটুকু পালন করিবে, দেখা যাইবে সময় পাইয়া তাহারা অভ্যস্ত সেই পাপের কাজেই লিপ্ত হইতেছে। তাই আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা যাহা করিবে তাহা আল্মাহ্ ভালভাবেই জানেন।

## ইমাম তিরমিযী (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"যে ব্যক্তি বিত্তবান হইয়াও হজ্জ করিল না ও যাকাত দিল না, সেই লোক মৃত্যুর সময় আসিল শুনিয়া আরও কিছুদিন থাকার আব্দার করে।" ঢখন এক ব্যক্তি বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! আল্পাহ্কে ভয় কর। একমাত্র কাফিরই দুনিয়ায় থাকার আব্দার জানায়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, দুনিয়া হইতে তাড়াতাড়ি যাইতে চাও কেন ? তন, আল্লাহ্ পাক বলেন :



লোকটি তখন প্রশ্ন করিল, কতটুকু সশ্পদ হইলে যাকাত ফর্যय হয় ? তিনি বলেন, দুই শত় কিংবা তদুর্ধ্র হইলে। সে আবার প্রশ্ন করিল, হজ্জ কখন ফ্রय হয় ? তিনি উত্তর দিলেন, পথ খরচ ও বাহন ব্যবi্হ থাকিনে।

ऐব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য সনদে তিরমিযী (র) উशা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বনেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহহহাক ও আবূ জানাব কালবীর সজ্গে সুফিয়ান ইব্ন উআইনাও অনুর্পপ বর্ণনা করেন। তিনি সহীহ্ বনেন। তবে আবূ জানাব কালবী (র) তিনি দুর্বল রাবী বলিয়াছেন।

আমার কথা হইন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক্কে বর্ণনার সূত্রে অবিছ্ফ্নি নহে। আল্মাহইই সর্ষষ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ...... হयরত আবূ দার্দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ দারদা (রা) বলেন : "জামরা রাসূল (সা)-এর নিকট আযু বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচ্না করিতেছিনাম। তখন তিনি বলিলেন, নিষ্য় আল্লাহ্ পাক নির্ধারিত মৃত্যুকান বিলষ্বিত করেন না। তবে যাহার নেক সন্তান থাকে সে কবরে বসিয়া সন্তানের দোয়ার সুফল্ল ভোপ করে। আয়ু বৃদ্ধির তাৎপর্ব ইহাই।"

## সূর্রা তাগাবুন

১৮- আয়াত, ২ র্রকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
(1) يُمَبِّحِ



0 - 0


১. আকাম্ৎनी ও পৃথিবীতে यাহা কিছু আছে সমন্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা घোষণা করে। সার্বভৌী মালিকানা ঢাঁহারই এবং প্রশংসা ঢাঁহারই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।
২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু’মিন। তোমরা যাহা কর জাল্লাহ উহার সম্যক্দ্রষ্ঠা।
 তোমাদিগকে আকৃতি দান কর্রিয়াছেন-ঢোমাদের জকৃতি কর্রিয়াছেন সুশোভন; আর প্রত্যাবর্তন ঢো ঢাঁহারই নিকট।
8. আকাশমভ্ী ও পৃথিবীতে যাহা কিছू আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর ও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং তিনি অত্তর্যামী।

তাফসীর ः তাবারানী (র) ...... আদ্দুল্নাহ् ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ভে, ইবৃন উমর (রা) বলেন :
"এমন কোন শিও জন্ম নেয় না যাহার মাথার জোড়ার মাঝখানে সূরা তাগাবুনের পাচচি আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে না।"

ইব্ন আসাকির আল ওয়ালিদ ইব্ন সালেহ্র জীবনী গ্রন্থে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তবে বর্ণনাটি গরীব ও মুনকার।

আাল ‘মুসাব্বাহাত’ শীর্ষক সূরাঔলির ইহাই শেষ সূরা।
বারী ত‘আালা ও মালিকুল মুনকের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সমগ্গ সৃষ্টি জাতি বে সদা মুখর এই সম্পর্কেই পৃর্ব্রই বলা হইয়াছে।
 সৃষ্টির সার্বভৌম মালিকানা ঢাঁহারই। ফলে তিনি সকলের প্রশংসিত সত্তা। কারণণ সৃষ্টিও তিনি করিয়াছেন এবং সকল আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিমিতি তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন।
 করিতে পারেন। কেহ তাহা ঠেকাইতে পারে না, কেহ বাধা দেয়ারও ক্ষমতা রাথে না। তিনি যাহা চাহেন না, তাহার কিছুই হইতে পারে না।

তারপর তিनि বनেন তিনিই সকন মানুব্যে সৃষ্বিকর্ত। তাঁহার ই অচ্ঘ অনুসার্রে কিছ্ম লোক কাফির ইইতেছে ও কিছু লোক মু’মিন হইতেছে। তিনি ভালভাবেই জানেন, হিদায়াত লাভের উপভোগী কে? ত্মনি তিনি ইহাও জানেন বে, বিজ্রান্ত হওয়ার বোগ্য কে ? তিনি প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।
 কিছু করিত্ছেছ তাহা তিনি দেখিতেছেন।

অতঃপর আল্লাহ् বলেन : जারসাম্য সৃৃ্টি করিয়া অত্যत্ত নিপুণতা সহকারে নডোমভ্নী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।
 দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। यেমন অন্য্র তিনি বলেন :


অর্থাৎ হে মানব! তোমাকে তোমার সদয় প্রতিপালক হইতে কোন বস্তু উদাসীন করিয়াছে ? তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর সুষম করিয়াছেন এ্রং যেভাবে যাহাকে তিনি গড়িতে চাহিয়াছেন সেইভাবেই গড়িয়াছেন।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :



অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলাই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসস্থান ও আকাশকে ছাদ বানাইয়াছেন এবং তিনিই তোমাদিগকে চমৎকার আকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন : ' '~' তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তিনিিই তোমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

পরিশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন :
准 আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছू আছে তাহার প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছুই আল্লাহ্ তাআললা জানেন। এমনকি তিনি অন্তর্যামী হিসাবে সকনেরর অন্তরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

৫. তোমাদের নিকট কি প্ৗছছ নাই পূর্ববর্তী কাফিরগণণর বিবরণ ? উহারা উহাদের কর্মর মন্দ ফল আস্বাদন করিয়াছিন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছ্ মর্মন্তুদ শাস্তি।
৬. উशা এই জন্য বে, উহাদের নিকট উহার রাসূলগণ শ্পষ্ট নিদর্শনসহ जসিত। তখন উহারা বনিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সঞ্ধান দিবে ?' অতঃপর উহার্রা কুফর্রী করিল ও মুথ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাত্ আাল্লাহ়র কিছুই जाসে यায় না। অাল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ এখানে আল্পাহ্ ত‘আলা অতীতের জাতিসমূহের আল্ধাহ্র রাসূল ও তাঁহার প্রচারিত সত্য দীন্নের বিরোখীত ও উহার মর্মান্তিক করুণ পরিণতি সপ্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছছে। তিনি বলেন ः

آَنَم কাফিরগণণের কর্মফল ও তাহাদের করুণ পরিণতি সশ্পর্কে অবহিত নহ ?
 অনেক দুঃখ-কষ্ঠ ও নাঞ্হনার শিকার হইয়াছে!
 निর্বারিত রহহিয়াহে।

অতঃপর তিনি উহার কারণ বর্ণনা করেন :
 নিকট্ট আল্লাহহর রাসূন সুশ্পষ্ট দনীল প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করার পর তাহারা উহা প্রত্যাথ্যান করিয়াহে। তাহারা সক্ধিপ্ধ চিত্তে প্রশ্ন তুলিয়াছে : অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের মত একটি লোক আল্লাহ্র রাসূল হইয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে এই কথ্থা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিন না।
 ঘাড় ফিরাইয়া বিপথথ চলিয়া গেল ও পরিণামম চরমম লাঞ্ন্নার শিকার হইল।
 রাসূন ও সত্য বিধানকে উপেক্ষা করিল।
 নো সদা প্রশংসিত সত্ত।

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


৭. কাফিরগণ মনে করে যে, তাহারা কখনও পুনরুখ্থিত হইবে না। বল, নিশয়ই হইবে, ‘আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনন্রুত্খিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে সেই ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।
৮. অতএব তোমরা আল্লাহু, তাঁহার রাসূল ও যে নূর বা আলো আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।
৯. স্মরণ কর, বেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হইবে প্রকৃত লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহৃর উপর আস্থাশীল ও সৎকর্ম্মর অনুসারী, তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং: তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে; যাহার পাদদেশে নহর-নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফল্য।
১০. কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্মামের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। কতই মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফির, মুশরিক ও মুলহিদগণের ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসমূলক ঘারণার অপনোদন ঘটাইয়া বলিতেছেন, তাহারা অবশ্যাই পুনরুথ্থিত হইবে। তাই তিনি তাঁহার রাসূলকে বলেন ঃ

为 আমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমরা উখ্থিত হইবে এবং তোমাদের ছোট-বড় সকল কার্যকলাপের ফিরিস্তি তোমাদিগকে দেওয়া ইইবে।
 কর্মফল প্রদান আল্লাহ্ তাআলার জন্য খুবই সহজ কাজ।

আা্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূনকে দিয়া তিন জায়গায় তাঁহার নামে শপথ করাইয়াছেন। ইহা হইন তৃতীয় স্থানটি। শপথথর বিয়়ব্সু হইল পরকান ও তাঁহার অত্তিত্বের সত্যতা। প্রথম আয়াত হইন সূরা ইউনুস। বেমন :
(১) তাহারা কি তোমাকে উহার সত্যতা সস্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে ? বল, আমার প্রতুর শপথ! উহা সত্য, তোমরা আল্নাহ্রে বিরত রাখিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় আয়াত হইন সূরা সাবায়। বেমন :
(২) কাফিররা বলে, তাহারা কিয়ামতের সন্মুখীন হইবে না। বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! কিয়ামত অবশ্যই ঘট্টিবে।

তৃতীয় আয়াত হইন আলোচ্য আয়াত :


অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :
 আল্লাহ্র রাসূলের উপর ও তাঁহার উপর অবতীর নূর অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান আন ।
 जবহিত থাকেন।

管 অ্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেইদিন বেহেতু আগের ও পরের সকল লোককে একসজে জমা করা ছইবে এইজন্য সেইদিনের নাম দেওয়া হইল ‘ইয়াওসুল জম‘্ঁ’। সেদিন একই সময় তাহাদের উথান ঘট্টেবে এবং একই সময় আহানানকারীর আহানান ধনিয়া ঢোখ খুলিবে। আাল্পাহ্ পাক অনাত্র বলেন :
 লোকদিগকে হাযির করার ও সমবেত করার দিন। অনাত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ
 কিয়ামতের দিনে আগের ও পরের সকন লোক জমা করা হইবে।
 লাভ-লোকসানের দিন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ‘ইয়াওমুত তাগাবুন’-ও কিয়ামতের দিনের অপর নাম। কারণ সেইদিন জান্নাতীগণ জাহান্নামীগণকে প্রতিযোগিতায় পরাভূত ও ক্ষত্গ্পিস্ত করিবে।

কাতাদা ও মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য ইহা হইতে ক্ষতি ও ঠকের ব্যাপার কি হইতে পারে যে, জান্নাতীদের চোখের সামনে জাহান্নামীগণকে জাহান্নামে ও জাহান্নামীদের চোখের সামনে জান্নাতীগণকে জান্নাতে পৌছানো হইবে।

আমি বলিতেছি পরবর্তী আয়াতে তাগাবুন্নরই ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। যেমন ঃ


অর্থাৎ মু’মিনগণের নেক আমলের কারণে তাহাদের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং তাহারা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। ফলে তাহা ইইবে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে কাফির সম্প্রদায় আল্লাহৃর নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

ইতিপূর্বে এই ধরনের আয়াত কয়েকবার আসিয়াছে এবং সেইগুলির তাফস্সীরও কয়েকবার করা হইয়াছে।
(1)



-
১১. আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং আল্লাহ্র উপর যে ঈমান আনে আল্লাহ্ ঢাহার অন্তরকে সঠিক পたে চালান। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।
ইবনে কাছীর ১১তম খখ——১৯
১২. অাল্লাহর জানুগত্য কর এবং ঢাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। यদি তোমরা

১৩. আাল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং মু’মিনগণের আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর্াা উচিত।

তাফ্সীর ঃ এখানে আল্লাহ্ ত'আালা তাহাই জানাইতেছেন, যাহা তিনি সূরা হাদীদে জানাইয়াছেন। বেমন :


जর্থাৎ পৃথিবীতে কিংবা মানুষ্ের নিজের উপর যাহা কিছু বিপদাপদ আসে তাহা আল্লাহ্র ইচ্থায়ই আলে এবং উহা সকলের অদৃষ্ঠলিপি বৈ নহে। আল্লাহ্র জন্য উহা আগাম জানিয়া नিপিবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার। তই বিপদাপদ্দে সকনের ¿ধব্যধ্যার করিয়া আন্নাহ্র মর্জির উপর দৃঢ়পদ থাকা চাই এবং তাঁার নিকট উহার বিনিময়ে সওয়াব ও ভাল কিছু পাওয়ার আশা রাখা চাই।
 (রা) বলেন-অর্থাং উश পূর্ব নির্ধারিতি ০ আল্লাহ্র অভিপ্রেত ব্যাপার।
 বিপদগস্ত হইয়া এই বিষ্পাস পোষণ করে বে, ইহা আল্লাহ্র তর্রফ হইতে তাহারই ইচ্ঘায় आসিয়াছ্ আর সেইজন্য সে てৈখ্যধারণ করে ও আল্লাহ্র ব্যবস্থায় রাজী থাকে, আল্নাহ্ তাহার অন্তরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান করেন। আল্লাহ্ তো সকল কিছুর উপর কমতাবান। তাই তিনি তাহার এই বধ্ব্য ও দৃঢ়তার উপযুক্ত সওয়াব ও উত্তম বিনিময় দান করেন।
 আनी ইবุন তানহা (র) বনেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহুর উপর ঈমান তাহাদিগকে এই বুঝ দান করে বে, তাহার উপর বে বিপদ আসিয়াছে তাহা ভুনক্রুম আসে নাই এবং যাহা আসে নাই তাহাও ভুলের জন্য বাদ পড়ে নাই। আসা ও না আসা সবই আল্লাহ্র মর্জিতে इইয়াছে।

আ'মাশ (র) আবূ यবিয়ান সূত্রে আলকামা (র) বর্ণনা কর্রে বে, তিনি বলেন :
 হিসাবে ইহা সন্তুষচিত্তে মানিয়া লইল আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সর্বাধিক পথ প্রদর্শন করিন।

ইবৃন জারীর ও ইবৃন আবূ হাতিম তাহাদ্রে অাফ্সীরে এই বর্ণনাটি উদ্ধৈতি করেন।


মুকাতিল ইবৃন হাইয়ান (র) বলেন ঃ অর্থাৎ বিপদ आসিলে সে ‘ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইনাইহে রাজেডন’ পড়ে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : মু’মিনের ক্ষেত্রে বিনক্যের ব্যাপার হইল এই বে, তাহার জন্য আन्नाহৃর তর্য হইতে বে ব্যবস্থাই আসে তাহাতেই সে নাভবান হয়। यদি তাহার উপর খারাপ কিছু আপতিত হয় তাহা হইলে সে ধৈর্বধারণ করিয়া সওয়াব ও উত্তম বিনিময় লাভ করে। পক্ষাত্তরে यদি তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক ভাল কিছু মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞত প্রকাশ করিয়া লাভবান হয়। এই সৌভাগ্য মু'মিন ছড়া আর কাহারও দেখা দেয় না।

ইমাম আহমদ (র) ....... জুনাদাহ ইবุন আবূ উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুন্নাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! উত্তম কাজ কেনৃটি ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখা, উহার সত্যতা ঘোষণা করা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। লোকটি বলিল, হে আল্নাহ্র রাসূল! आমি ইহা হইতে কোন সহজ কাজ চাই। রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলেন, আল্নাহ্র তরফ হইতে তোমার কিসমতের ভে ফ্য়সানা হয় তাহা সানন্দে মানিয়া লও এবং সেই ব্যাপারে কোন অভিব্যোগ তুলিও না।

ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।
 বিধি-বিধান প্রদান কর্য়য়াছেন উহা অনুসরণ করার ও «ে সকল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ কর্যিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া চনার নির্দেশ দান করা হইতেছে।
 जমান্য কর্রিয়া বিপথথ চল তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আামার রাসূলের কাজ হইল তোমাদিগকে খোলাখুলিভাবে জানাইয়া দেওয়া জার তোমাদের কাজ হইল তাহা ওনিয়া কার্যকর করা।

ইমাম যুহ্রী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের দায়িত্ণ রাসূল পাঠানো। রাসূলের দায়িত্ণ বিধান প্ৗोছানো ও আমাদের দায়িত্ হইন মান্য করা।
 ও মুখাপেক্কীইীন। তিনি ভিন্ন বিকল্প কোন প্রভু নাই। সুত্রাং মু’মিনগণণর ঢাহারাই উপর নির্ভর করা চাই। কারণ, আল্লাহ্র একক ফ্মমতার উপর তাহাদের আা্তরিকত ও অ্রকাত্তিকত থাকা চাই।

বেমন আল্gাহ্ পাক অন্যর্র বলেন :
 প্রতিপালক তিনিই। তিনি ভিন্ন কোন প্রডু নাই। সুতরাং তাঁাকেই অভিভাবক বানাও।
(1乏)


 o o


38. হে মু’মিনগণ! ঢোমাদের শ্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণণর মধ্য্য কেহ কেহ তোমার শক্র্র; অতএব ঢাহাদ্রর সশ্পর্কে তোমরা সতর্ক थাকিও। তোমরা यদি উহাদিগকে মার্জনা করা, উহাদের দোষ-র্রুটি উপপক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা ক্র, তবে জানিয়া রাখ, জাল্লাহ ক্ষমাশীল, প্রম দয়ালু।
১৫. ঢোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সত্ততি ঢা তোমাদের জন্য পরীক্মা; আাল্লাহ্রই নিকট রহিয়াছে মহাপুরক্ষার।
১৬. ঢোমরা অাল্লাহকে যथাসাধ্য ভয় কর, ঢাঁহার কथা ఆন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কন্যাণে; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত তাহারাই সফनককাম।
১৭. यদি তোমরা জাল্লাহকে কর্জে হাসানা দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহা বহ্ৰণ বৃদ্ধি কর্রিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা কর্রিবেন। जাল্লাহ্ শণগ্রাহী, そथर्यশীन।
১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পর্রিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফ্সীর : এখানে আল্মাহ্ ত‘‘আাা তাঁহার বাদ্দাগণকে জানাইতেছেন বে, তাহাদের ষ্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ শর্রুতার কাজ করে অর্থাৎ তাহাদের কারণে নেক কাজ হইতে তাহারা গাফেল থাকে। ভেমন তিনি বলেন ঃ


অর্থাৎ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্নাহ্র স্মরণ হইতে গাফেল না করে। যাহারা উহার কারণে গাফেল হইবে তাহারা অবশ্যই ক্ষত্গিস্ত হইবে।' তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ
 তোমাদের দীনের লোকসানের ক্ষেত্রে এড়াইয়া চল।
 ও সন্তানাদি এবং ধন-সম্পদের মহর্বতে অনেকে অনেক সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছ্নিন্ন করার মত আল্লাহ্র নাফরমানি কাজে লিপ্ত হয়। ফনে সে নিজের দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষত্গিস্ত হয়।

ইমাম ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় হিজরত হইতে বিরত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের যখন সুদিন দেখা দিল, তখন তাহারা আসিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলেন। ইত্যবসরে পূর্বের মুহাজিরগণ দীনি ইলম ও আমলে অনেক আগাইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী মুহাজিরগণ ইহা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং তাহাদের এই পশচাদপদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানগণকে দায়ী করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। এই উপলক্ষেই ফরমান আসিন :
 তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল ফরিয়াবী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া (র) সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়াছেন।

ইসরাঈলের সূত্রে ইমাম ইব্ন জারীর ও তাবারানী (র) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আयাদকৃত গোলাম ইকরামাও অনুর্প বর্ণনা করেন।
 মাল ও আওলাদ দান করা হয় তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য। কে উহার মায়ায় পাপে লিপ্ত হয় আর কে উহার মায়ার উপর আল্ণাহ্র আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় তাহাই পরীক্ষা করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তো কিয়ামতে আল্নাহ্র কাছে পাইবে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা চাই। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ


অর্থাৎ পরীক্ষার স্বক্রপ মননুষের জন্য ত্তী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের सूপ্, আকর্ষণীয় অশ্ব ও গৃহপালিত জীব ও ক্ষেত খামারের ফল-ফসলের মায়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইজলি ইইল পার্থিব সীমিত জীবনের সম্বল। অথচ স্থাযী জীবনের সম্মানের আশ্রয়্তল তো আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ....... আবূ বৈরুাইদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্বা দিত্তেছিলেন। এমন সময় হাসান ও হ্সাইন (রা) আসিলেন। তাহাদের উভয়ের দেহে লান জামা ছিন। দু’জনই শিশ ছিলেন। কোনমতে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর দিকে আসিতেছিছেন। সহসা তাহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া নিলেন এবং নিজের সামনে নিয়া বসাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আা্লাহ্ ত‘আলা সত্য এবং তাহার রাসৃলঞ সত্য বলিয়াছেন বে, "মান ও আওনাদ ফিতনা। ইহাদিগকে হেনিয়া দूলিয়া উঠিয়া পড়িয়া আগাইতে দেথিয়া ধৈর্য ধরা সষ্ঠব ইইন না। তাই খুতবা বক্ধ করিয়া তুলিয়া আনিতে হইল।"

সুনান পণেোগণ হুসাইন ইবৃন ওয়াকিদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা अষু এই একটি সূত্রেই হাদীসটি জানিতে পাই।

ইমাম আহমদ (র) ........ আশআছ ইব্ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধি দনের সহিত আমিও রাসূলুল্नाহ् (সা)-এর থেদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, ঢোমার কি কোন ঢেলে মেয়ে রহিয়াছে ? আমি জবাব দিলাম; হ্যা, এখানে আসার প্রাক্কালে আমার একটি ছেলে হইয়াছে। হায়! উহার বদলে यদি কোন হিং্র জানোয়ার হইত। তিনি বলিলেন, থবরদার, এর্রপ বলিও না। সন্তান ऑॉখি ঠাঞ করে। যদি সে মারা যায় তাহা হইলে সওয়াব মিলে। তারপর বলেন, কেহ ইহার ফলে ভগ্নগূদ<্যে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়।" এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদ সংকলন করিয়াছেন।

হাফিজ आবূ বকর বায়্যার (র) ....... आবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলেন, সন্তান অন্তরের কামনার ফসন। উহা মানুষকে কাপুরুষ্য বানায়, দুঃখ দেয় ও কৃপণ বানায়।

অতঃপর আা বায়यার (র) বলেন ঃ এই সূত্র ডিন্ন অন্য কোন সূడ্রে এ হাদীসটি আমার জানা নাই।

তাবারানী (র) ....... আবূ মালিক আল আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলूল্নাহ্ (সা) বলেন, তোমার শক্রু থখু লেই লোকই নহে, বে কুফর্রীর উপর দৃঢ় থাকিয়া তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আসিয়াছে। কারণ, पूমি যদি তাহাকে হত্যা

কর, ঢাহা হইলে তাহা তোমার জন্য সাফল্য সৃষ্টি করিবে। আর সে यদি তোমাকে হত্যা করে তাহ হইলে ঢো তুমি নির্ঘাত জান্নাতী হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার শত্রু তো তোমার সেই সন্তান যে তোমার ঔরসে জন্ম নিয়া তোমার শৰ্র হইয়াছে। অতঃপর বলেন, যাহাদের দায়িত্ব তোমার উপর সেই পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে সত্ক থাক, তাহাদিগকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাও।"
 আপ্রাণ প্রয়াসী হও।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম্মে আবূ হারায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদিগকে বে নির্দেশ দান করি, সাধ্যমত তাহা পালন কর এবং যাহা নিম্ষে করি তাহা হইতে বিরত থাক।

যাক়়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন বে, কোন কোন তাফ্সীরকার বনিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের নিম্ন আয়াতটি মানসূখ করিয়াছে :

অর্থাৎ হে ঈমানদারণণ! আল্লাহৃকে বেভাবে ভয় করা উচিত সেভবে ভয় কর।
जর্থাৎ বর্তমান আয়াতে বলা হইয়াছ, তোমাদের সাধ্যমত আল্নাহৃকে ভয় কর।
ইব্ন आবূ হাতিম (র) ...... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন
 নামাব্ এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিত যাহাতে পদ্ঘয় ভারী হইয়া যাইত। তেমনি তাহারা এত লম্বা সিজদা দিত বে, কপালে ঘা হইয়া যাইত। অতঃপর আন্নাহ্ ত‘অলালা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের কাজ সহজ কর্রিয়া দিলেন। পূর্ব আয়াত মানসূখ হইল।

आবুল आनীয়া, যা<্যেদ ইব্ন आসলাম, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মুকাতিন ইব্ন হাইয়ান (র) হইতেও অনুক্রপ বর্ণিত হইয়াছে।
 যাও। তাহাদ্দের নির্দেশের এক চুন পরিমাণ ব্যত্ক্রুম করিও না। উহা হইতে বিদ্দুমাত্র ডানে কি বামে অথবা সম্মুথে কিংবা পচাতে যাইও না। যাহা ঢাঁহারা আদেশ করেন তাহা পালন কর ও যাহা নিমেধ করেন তাহা বর্জন কর।
 কর্রিযাছেন উহ হইতে তোমাদের আপনজন, ফকীর, মিসকীন ও অভাবী লোকদের জন্য

ব্যয় কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর যেক্রপ ইহসান করিয়াছেন তোমরাও সৃষ্টিকুলের উপর সের্দপ ইহসান কর। উহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বহিয়া আনিবে। পক্ষান্তরে উহা যদি না কর তাহা হইলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের অকল্যাণ দেখা দিবে।

回 আয়াতের তাফসीর সূরা হাশরে সব্বিস্তারে করা হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সেখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা ওধু আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য।)
 তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবে আল্লাহ্ তখন তোমাদিগকে উহার কয়েকগুণ বিনিময় দান করিবেন। তোমরা গরীব-মিসকীননকে যাহা দান করিবে উহা আল্লাহৃকে কর্জ দান করার শামিল হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে :
"আল্লাহ্ তা‘আলা প্রশ্ন করেন, তোমাদের ভিতর কোন ব্যক্তি এমন কাহাকেও কর্জ দিতে পার যিনি জালিম নহেন, দরিদ্র নহেন এবং সর্বহারাও নহেন ? পরন্তু তিনি তোমাদিগকে বহুগ্ণে বাড়াইয়া উহা ফেরত দিবেন।"

সূরা বাকারায়ও বলা হইয়াছে :
 বাড়াইয়া তাহাকে দান করিবেন।
 তোমাদের পাপের কাফ্ফারা হইবে।
 বিনিময়ে প্রচুর প্রতিদান দিয়া থাকেন।
?: করেন, ক্ষমা করেন, উহা দেখিয়াও দেখেন না।
 সকল কিছুই ভালভাবে জানেন। তিনি সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারকারী ও সর্বাধিক বিজ্ঞ। এই আয়াতের তাফসীর পৃর্বে বহুবার করা হইয়াছে। আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গিত।

## সূরা তাল্নাক

১২ जায়াত, २ র্ককু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. হে নবী! তোমরা যধন তোমাদিগের শ্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্মা কর উহাদিগকে ঢালাক দিও ইদ্দতে প্রতি লক্ষ রাখিয়া এবং তোমরা ইদতের হিসাব রাখিও এবং তোমদিগগের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করিও। ঢোমরা উহাদিগকে উহাদিগের বাসগ্হ হইচে বহিষার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়,
 আল্লাহর সীমালংঘन করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। पूমি জান্না না, হয়ন্তে আল্লাহ ইহার পর কোন উপায় কর্রিয়া দিবেন।

তাফ্সীর : এই আয়াতে আল্লাহ্ ত‘অালা সর্বপ্রথম সপ্মানার্থ্ রাসূন্ন্木াহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়াছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যাক্যে উপ্মতদেরকে সম্বোধন কর্রিয়া তালাকের মাসআলা বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :
 যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ঘ কর, উগাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি নক্ষ্য রাখিয়া।
ইবনে কাছীর ১১তম খজ—২০

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূনুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক প্রদান করেন। ফলে তিনি পिত্রান<্যে চলিয়া আলেন। সেই প্রসংণ আল্লাহ্ ত'আनা আয়াত নাযিি করেন। তখন রাসূনুল্নাহ (সা)-কে বলা হইল यে, আপনি তাহাকে পুনরায় স্তীরূূপে গ্রহণ করুন। কারণ সে পাকা নামাযী ও পাকা রোযাদার। দুনিয়াতেও লে আপনার শ্তী, জান্নাতেও আপনার স্ত্রী থাকিবে। উল্লেখ্য, বিভ্ন্ন সনদ দ্বারা প্রমাণিত বে, রাসূনুল্নাহ (সা) হযরত হাফ্সা (রা)-কে তালাক দিয়া পরে আবার রজ আত (তালাক প্রত্যাহার করা) কর্রিয়াহিলেন।

ইমাম বুখারী (র) ....... সালিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সালিম (র) বলেন,
 ঋতুকালে তালাক প্রদান করিয়াছছন। উমর (রা) এই সংবাদ রাসূন্ন্লাহ্ (সা)-এর কানে দিলে তিনি রাগাब্বিত হইয়া বলেন : "যাও তাহাকে বল, সে যেন র্জ‘আত করিয়া শ্র্রীকে রাখ্যিয়া দেয়। অতঃপর যখন ঋতু হইতে পাক হইয়া আবার ঋতুবতী হইবে এবং পাক হইয়া যাইবে. তখন यদি ইচ্ছা হয় তো পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করিয়া তালাক প্রদান করে। এই সেই ইদত, আল্লাহ্ ত‘‘আলা যাহার প্রতি নক্ষ্য রাথিয়া তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কথ্রাটি বুখারী শরীফে এইভাবে বলা হইয়াছে বে, এই লেই ইদত ন্ৰীরিগকে যাহাত্ তানাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা নির্দেশ করিয়াছেন। হাদীসের বহু কিতাবে অসংখ্য সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আ‘মাশ (র) ...... আদ্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে আদ্দুল্নাহ (রা) বলেন ঃ
 সহবাস করা হয়নি।

ইব্ন উমর (রা), আতা, মুজাহিদ হাসান ইব্ন সীরীন, কাতাদা, মায়মৃন ইব্ন মিহরান এবং মুকাতিল ইবุন হায়য়ান (র) হইতেও এইর্প বর্ণনা পাওয়া যায়। ইকরিমা এবং যাহহাক হইতেও একটা বর্ণনা এইর্রপ পাওয়া যায়।

আনী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবৃন आব্বাস (রা) বনেন, " তুহরে সহবাস করা হইয়াছে তাহাতে তালাক দেওয়া যাইবে না। যদি তানাক দিতে হয়, তাহলে পুনরায় যখন ঋতু হইয়া পাক হইয়া যায় তখন এক তালাক দিলে তালাক দেওয়া যায়।
 তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ, যাহাতে সহবাস করা হইয়াছে। ফনে একথা অস্পষ্ট বে, মহিলা গর্ডবতী কিনা।

এই আয়াত হইতেই মুজতাহিদগণ তালাকের আহকাম আহরণ করিয়াছেন এবং তালাককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সুন্নত তালাক ও বিদআত তালাক। সুন্নত তানাক হইন ঋতু বক্ধ হইবার পর সহবাস না কর্রিয়া পবিত্রাবস্থায় তালাক দেওয়া কিংবা গর্তাবস্থায় তানাক দেওয়া; যে গর্ভ শ্পষ্ট বুঝা যায়। আর বিদআত তানাক হইন ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ঋতু অবস্থায় কিংবা বেই তুহরে ত্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে সেই তুহরে তালাক দেওয়া।

উল্লেখ্য বে তালাকের আরো একটি প্রকার রহিয়াহে। উহা সুন্নতও নহে, বিদআতও নহে। উহা হইল, অथ্রা্ণ বয়ক্কা না বালিগা া্ত্রীকে এবং সেই স্ত্রীকে তানাক দেওয়া যাহার ঋতু হইবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে কিংবা ব্যই ত্ত্রীর সহিত বিবাহের পর এখনো সহবাস করা হয়নি তাহাকে তালাক দেওয়া। এই বিষয়ে ফিকহেনর কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।
 হিসাব রাঁখিতে হইবে। এমন বেন না হয়, বে ইদত অयথা দীর্ঘ হఆয়ার কারণে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে শ্তীর বিলন্থ হইয়া যায়।
 আল্লাহুকে ভয় কর।
 পাননকালে তালাকপ্পাক্ত্র্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা স্বামীর দায়িত্বে। সুতরাং সেই সময্যেন মধ্যে ত্র্রীকে বাহির করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বে-আইনী। আবার স্বামীকে তাহার দায়িত্ণ আদায় করিবার সুব্যো প্রদানার্থ শ্ত্রীও চলিয়া যাইতে পারিবে না। কারণ त্রী চলিয়া গেলে স্বামী তাহার দায়িত্ পালন করিবে কি করিয়া?
 বাসগৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। কিন্ু यদি শ্ত্রী শ্পষ্ট অঙ্ৰীলতায় লিষ্ঠ হয়। তাহলে ঢাহ হইলে ঙ্ত্রীকে বিদায় করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ। 'শ্পষ্ট জশ্লীলততার’ মধ্যে ব্যভিচারও অন্ত্ভুক্ত। বেমন : ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, শা‘বী, হাসান ইব্ন সীরীন, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইবৃন জুবায়র, আবূ কিনাবা, আবূ সাनিহ, যাহ्হাক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী, সুদ্ओ, সাঈদ ইববে আবূ হিলান (র) প্রমুথ এইমত পোষণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া স্বামীর সহিত দুর্ব্যবহার, স্বামীর অবাধ্যতা এবং আচার-আচরণে স্বামীর মাতা-পিতা ও অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া ‘শ্প্ট্ট অশ্পীনতার’ শামিল। এইমতের সপক্ষে রহিয়াছেন উবাই ইব্ন কাব, ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা (র) প্রমুখ।
 হইন আল্লাহ্র বিধান। বেই ব্যক্তি আল্লাহ়র বিধান লংঘন ও অমান্য করিয়া মানব রচিত অন্য কোন বিষান গ্রহণ করিবে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করিন। অর্থাং আল্লাহ্র বিধান অমান্য করা আর নিজেই নিজের মাথায় আঘাত করা সমান কথা।

অতঃপর আল্dাহ্ ত'আালা বলেন :
 পাননের সময়ে শ্ত্রীকে স্বামীর ঘরে অবস্থান করিবারার বিধান এইজন্য দেওয়া হইন বে, হইতে পারে এই সময়ের মধ্যে স্বামীর মনোভাব পরিবর্তন হইয়া যাইবে; তালাক দেওয়ার কারণে অনুতণ্ঠ হইবে এবং ঢালাক প্রত্যাহার করিয়া.পুনরায় ঘর-সংসার করিবার ইচ্ম জাথ্তত হইবে। এমতাবস্থা় শ্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকিলে এই সব সহজে আঞাম দেওয়া যাইবে।

যুহরী (র) উবায়ুদ্মাহ ইব্ন আবদুল্নাহ্র সৃত্রে ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হইতে
 হইল রজ আত বা তালাক প্রত্যাহার। শাবী, আতা, কাতাদা, যাহ्হাক, মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান ও সুফিয়ান সওরী (র)-ও এইর্রপ মত পোষণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-সহ অনেকের মত হইল বে, বেই তালাকের পর ক্র্রীর সহিত রজ‘আত করিবার অধিকার থাকিবে না, সেইর্রপ ঢালাকপ্পাধ্তা মহিনার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়। ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহর্রিয়া সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা ঢাঁহারা প্রমাণ পেশ করিয়া থাকেন। হাদীসটি নিম্নক্র :

আবূ আমর ইব্ন হাফস (রা) তাহার ত্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহর্যিয়াকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি ইয়ামানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেথা হইতে তিনি দূত মারষ্ত তালাকনামা প্রেরণ করেন। দূতের সংগে তিনি সামান্য কিছু যবও পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফাতিমা বিনতে কায়স রাগাবিত হইয়া যান। দৃত বলিলেন ঃ রাগ করিত্ছে কেন? তোমাকে খোরপোষ প্রদান করাতো আমাদের দায়িত্ণ নহে। অতঃপর মহিলাটি রাসানূন্নাহ (সা)-এর নিকট আাসিয়া নালিশ করিন্নে রাসূনুল্ধাহ (সা) বলিলেন ঃ ‘ঠিকই তোমার খোরপপোষ তাহার দায়িত্ণ নহে।’ মুসলিম শরী<ফে ইহাও আছে বে, রাসুনুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : "তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করাও তাহার দায়িত্ণ নহে।" অতঃপর রাসূনুল্নাহ (সা) প্রৰম্ম তাহাক্ উশ্মে শরীক্রে ঘরে ইদ্দ পালন করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আবার বনিলেন ঃ "উম্মে শরীফের ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-यাওয়া করে। আচ্ম, তুমি ইবন উম্মে মাকতুমের কাছে ইদত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ। তুমি সেখানে স্বচ্মুন্দে বসবাস করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র) .......... আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমির (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায় আগমন করি। তখন ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) আসিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিল বে, রাসৃলুল্নাহ (সা)-এর আমলে তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সে বলিল যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) আমার স্বামীকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর তাহার ভাই আসিয়া আমাকে বলিল যে, (তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দিয়াছে) তুমি ঘর ছাড়িয়া চালিয়া যাও। আমি বলিলাম, কেন আমি তো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাওনা আছি। সে বলিল, না, তাহা তুমি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি জানাই। রাসূলুল্ধাহ (সা) আমার স্বামীর ভাইকে ডাকিয়া ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হহযূর! আমার ভাই তো তাহাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। ঔনিয়া রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ শোন হে কায়স গোত্রের মেয়ে! স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য তখনই ওয়াজিব ইইবে যখন তালাকের পর স্বামীর রজ‘আত করিবার সুযোগ থাকে। অতএব যদি রজ‘আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর স্বামীর নিকট খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাইবে না। এখন তুমি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়া অমুক মহিলার কাছে থাক। অতঃপর রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন, না, তাহার ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-यাওয়া করে, ঠিক তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূমের ঘরে থাক। সে অন্ধ বিধায় তোমাকে দেখিতে পাইবে ना....।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... আমির শা‘বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন যাহ্হাক ইব্ন কায়স কুরায়শীর বোন ও আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা মাখযামীর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল যে, আবূ আমর ইব্ন হাফস হঠাৎ করিয়া একদিন আমার নিকট আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। তখন তিনি যুদ্ধ অভিযানে ইয়ামান অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তখন তাহার অভিভাবকের কাছে খোরপোষ ও বাসস্থান দাবী করি। তাহারা বলিল, না, তোমার স্বামী এই বাবদ আমাদের কাছে কিছু পাঠানও নাই এবং কিছু বলেনও নাই। অতঃপর আমি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আমার স্বামী) আবূ আমর ইব্ন হাফস আমার কাছে আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। ফলে আমি তাহার অডিভাবকদের কাছে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করিলে তাহারা বলিল যে, সে তো এই যাবত আমাদের কাছে কিছু পাঠান নাই। তুনিয়া রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিলেন ঃ "ग্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান তো তখনই পাইবে যখন স্বামীর রজ‘আত করিবার সুযোগ থাকিবে। অতএব यদি রজ‘আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নহে।"

ইমাম নাসায়ী (র) ....... সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

## 



২. উহাদিগের ইদ্দত পুরণণর কাল আসন্ন হইলে তোমরা যथাবিধি উহাদিগকে র্রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যथাবিধি পর্রিত্যাগ কর্রিবে এবং তোমাদিগের মষ্য ইইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাহ্ীী রাখিবে; আর ঢোমরা আল্লাহহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ইহা দারা তোমাদিগের মধ্যে বে কেহ জখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইচেছে; বে কেহ আল্লাহৃকে ভয় করে আাল্লাহ্ তাহার পথ কর্নিয়া দিবেন,
৩. এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয়ক। यে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে ঢাহার জন্য জাল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ তাঁহার ইচ্মা পুরণ করিবেনই; আল্লাহ সমষ্ঠ কিছ্রর জন্য স্থির কর্রিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

তাফস্গীর ঃ আল্লাহ্ তাআালা বলিতেছেন যে, ইদত পালনকারী মহিলার ইদতের মেয়াদ ঘখন প্রায় শেষ হইয়া আসিবে; তখন স্বামীর কর্ত্য হইন দুই পদক্ষেপের বে কোন একটা প্রহণ করা। হয়ত বিধিসদ্দত উপায়ে তালাক প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে পুনরায় স্ত্রীক্রপে প্রহণ করিবে এবং রীতিমত তাহাকে নইয়া ঘর-সংসার করিবে কিংবা কোন প্রকার কটু কथা না বলিয়া গালিগালাজ না করিয়া, ধিক্কার না দিয়া ডড্রতার সহিত তাহাকে বিদায় কর্যিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আালা বলেন ঃ
 হইলে তখন দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাথিতে হইবে।

বেমন ঃ আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন বে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হইন, বে ন্ত্রীকে তালাক প্রদান কর্য়য়া পুনরায় শ্ত্রীর সহিত সহবাস করে কিন্ুু তালাক বা রজ‘আত কোনটির সময়ই কোন সাক্ষী রাঞে নাই। উত্তরে ইমরান ইব্ন হ্সায়ন (রা) বলিলেন ঃ এইভাবে তালাক

দেওয়াও সুন্নত পরিপগ্থী, রূ' আত করাও সনন্নত পরিপহ্ীী। তালাক ও রজ'আত উভয়টির সময়ই সাক্ষী রাখা আবশ্যক। এই ধরনের সুন্নত পরিপন্যী কাজের পুনরাবৃত্তি যেন আর ना शয়।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আত (র) বলিতেন ঃ দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্কী ব্যতীত বিবাহ, তানাক রজ অাত কোনটিই জাল্যেব নহে। তবে বিশেষ কোন ও্যর থাকিলে তাহা डिন्न কথा।
 ত"আनা বলিতেছেন ঃ এই বে আমি তোমাদিগকে সাক্কী রাখিবার এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিলাম; উহা সেই ব্যক্তিই পালন করিবে, বে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্ধাস রাথে আল্ধাহ্র শরীয়াতের পাবদ্ীী করে, পরকালে আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন ঃ বিবাহের সময় বেমন সাক্ষী রাখা ওয়াজিব তেমনি রজ‘আতের সময়ও সাক্巾ী রাখা ওয়াজিব। একদল আলিমও এইন্রপ মত পোষণ কন্রিয়াছেন। আর যাহারা এই মতের সপক্ষে রহিয়াছেন তাহারা বলেন যে, রজ‘আতের কথাটি স্পষ্টতাবে মুখ্ে বলিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় অন্যরা সাক্ষী থাকিবে কেমন কর্রিয়া? অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ः


বে আল্gाহ্র আদেশ ও নিষ্ষেেরে ব্যাপারে বে ব্যক্তি আল্লাহুকে ভয় কন্রিয়া চলিবে অর্থাৎ আল্লাহুর আদেশ পালন করিবে ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিবে। আল্লাহ্ তাহার সকল সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন এবং ঢাহাকে এমন র্রিযক দান করিবেন বে, সে নিজেই ঠিক পাইবে না বে, উহা কোন্ দিক হইতে আসিয়াছে। এমনকি তা তাহার কল্পনায়ও জাপ্রত হইবে না।

ইমাম আহমদ (র) ........াবূयর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূयর (রা)
 করিয়া ఆনাইতে ছিলেন। শেষে তিনি বনিলেন : "হে আবূ যর! সকল মানুষই যদি এই আয়াতটির উপরই আমল কর্রিত তাহা হইনে আর কোন কিছুর প্রর্যোজন হইত না।" আবূ यর (রা) বলেন, ইহার পর রাসূনুল্নাহ বার্রার এই আয়াতটি পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনকি আমি তন্দ্রাচ্ছ্ন ইইয়া পড়ি। অতঃপর রাসূন্লুল্াহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে आবূयর! যখন তোমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন তুমি কি করিবিে? আমি বলিলাম, তখন ইহার চেয়ে আরো প্রশস্ত ও বরকতময় স্থানে গিয়া মক্কার কবুতর সমূহের একটি কবুতর হইয়া বসবাস করিব। অতঃপর রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলিলেনঃ যখ্ মক্কা ইইতে ও বাহির করিয়া দেওয়া হইবে; তখন কি করিবে?" আমি বলিলাম, তখন দেশে চনিয়া যাইব। রাসূনুল্মাহ (সা) জিঞ্ঞাসা করিলেন ঃ যখন সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ইইবে তখন? আমি বলিলাম, সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি,

यিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন; তখন আমি কাঁধে তরবারী ঝুলাইয়া যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই করিব। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম পন্থা বলিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, হূযূর! ইহার ‘অপেক্ষাও ভালো পন্থা আর কি হইতে পারে? রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ "শাসকের কথা মানিয়া চলিবে ও আনুগ্ত্য করিবে। যদিও হয় সে হাবশী ক্রীতদাস।"

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ....... শিত্তির ইব্ন শাক্ল ইইতে বর্ণনা করেন যে, শিত্তির (র) বলেন, আমি আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কুরআনের



ইমাম আহমদ (র) ....... আব্দুল্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যেই ব্যক্তি বেশী পরিমাণে ইস্তিগফার করিবে; আল্নাহ্ তা‘আলা তাহাকে যে কোন পেরেশানী হইতে মুক্ত রাখিবেন এবং সর্বপ্রকারের অস্বচ্ছলতা দূর করিয়া স্বচ্ছলতা দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিয়ক দান করিবেন।"

আলী ইব্ন আবূ তানহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন
 আল্মাহ্কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন।

রবী ইব্ন খুছাইম (র) বলেন : : যে কোন বিষয় হইতে আল্লাহ্ তাহাকে রক্ষা করিবেন।

ইকরিমা (র) বলেন : তালাকের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান মানিয়া চলিবে; আল্নাহ্ তা‘আলা তাহার পথ খুলিয়া দিবেন। ইব্ন আব্বাস (র) এবং যাহ্হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন মাসউদ (রা) ও মাসক্রক (র) বলেন ঃ যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলে ছিনাইয়া নিতে পারেন, আল্লাহ্ :তাআআলা তাহার জন্য পথ খুলিয়া দেন এবং তাহাকে এমনভাবে জীবিকা দান করেন যে, সে টেরও পায় না।

কাতাদা (র.) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করিবে; আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে যাবতীয় দ্বিধা-সন্দেহ এবং মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার আশাতীত রিয়ক দান করিবেন।

সুफ্দী (র) বলেন ঃ এইখানে আল্মাহ্কে ভয় করিবার অর্থ হইল, সুন্নত অনুযায়ী তালাক দেয়া এবং সুন্নত অনুযায়ী রজ‘আত করা।

হযরত আওফ ইবৃন মালিক আশজায়ী (রা)-এর এক ছেলেকে কাফিররা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কারাগার্র আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে আওফ ইব্ন মানিক (রা) রাসূলুল্াाহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ছেলের বন্দীর ও কাফির কর্ত্ক নির্যাতনের ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন আর রাসূনুল্লাহ (সা) তাহাকে সাব্ত্না দিয়া ট্র্য্যারণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেন, চিত্তা করিও না অচিরেই আন্ধাহ ত'আলা তাহার জন্য একটি ব্যবন্হা করিয়া দিবেন।" ইহার অল্প কিছूদিন পরই ছেলেটি কাফিরের হাত হইতে ছুটিয়া आসিয়া উহাদিগের অনেকঞুলি ছাগল লইয়া বাপ্পর কাছে চনিয়া আসে। সুদ্দীর ধারণা


ইমাম আহমদ (র) .......ছাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ ওনাহের কারণে রিযক হইতে বঞ্চিত হয়। দু‘আা ব্যতীত কোন কিছুই তাক্দীর খওন করিতে পারে না এবং আযু বৃদ্ধি করিতে পারে কেবল সৎকর্ম ও আজ্ষীয়ण বজায় রাখ।"

মুহাশ্পদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ মালিক আশজায়ী রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ছেলের বন্দী সম্পর্কে অবহিত করিলে রাসূনূল্নাহ (সা) বলিলেন : "তোমার ছেলের কাছে এই সংবাদ পাঠাও বে, রাসাসূনুল্মাহ্ (সা) অধিক পরিমাণ লা-হা৫লা পড়িবার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতেছেন।’ কাফিরা তাহাকে রশি দারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিন। কিষ্ুু একদিন আপনা আপনিই তাহার হাতের বাধধন খুলিয়া যায়। ফলে সে ছুট্য়া পালাইয়া আসে। পথিমধ্যে কাফিরূদের একটি উ-্ট্র পাইয়া তাহাতে আরোহণ কনরিয়া সে রওয়ানা করে। আরো জপ্রসর হইয়া আরো কতিপয় উট পাইয়া পালসুদ্ধ সমস্ত উট সংগে করিয়া বাড়িতে চলিয়া আলে। বাড়ি পৌৗছিয়া দরজায় আওয়াজ দেওয়ার সংণগ সংগে তাহার পিত. বলিল, শপথ আল্লাহ্র! আমার আউফ আসিয়া গিয়াছে। তাহার মা বেদনার निঃঃ्वाস ছাড়িয়া তাহা হয় কি কর্রিয়া সে তো শক্রুদের হাতে বন্দী। অতঃপর সকলে দরজা খুলিয়া দেথিতে পাইল যে, আউফ দরজায় দাড়াইয়া। আর ঊঠান ভরা অনেকঞ্জলি উট। অতঃপর স্থির ইইয়া সে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিন। چনিয়া পিতা বনিল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি উটের ব্যাপারে রাসৃন্ন্লাহ (সা)-কে মাসজাनাটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি রাসূনুল্াा (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছেলের এবং উটের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ৫নাইলেন। ৩নিয়া রাসূনুল্াহ্ (সা) বলিলেন "এই সবই তোমার সশ্পদ।
 হয়। |ইব্ন আবূ হাতিম (র)]

ইবন আবূ হাতিম (র)...... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, ইমরান ইবุন হ্সায়ন (রা) বলেন, রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি একনিষ্ঠতাবে আল্নাহ্রে গ্রহণ করে তাহার সকন সমস্যার সমাধানের জন্য তিনিই যথেষ্ট হইয়া যান। এবং তাহার্কে তাহার ধারণাতীত রিযক দান করেন। আর ব্যে ব্যক্তি আল্ধাহ্কে ত্যাগ করিয়া ুধু দুনিয়ার পিছনে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাকে দুনিয়ারই হাতে সোপর্দ কর্রেন।"
ই<রু কাছীর ১১তম খ૯-২১

ইমাম আহমদ (র).......আব্দুল্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাইয়া দিই। তুমি আল্মাহ্কে (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানকে) হেফাজত কর, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করিবেন। আল্নাহ্কে হেফাজত কর; তাহা হইলে তাহাকে তুমি তোমার চোখের সামনে দেখিতে পাইবে, যখন কিছু প্রার্থনা করিবে তো আল্লাহ্রই নিকট প্রার্থনা করিও আর যখন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তো আল্লাহ্র শরণাপন্ন হইও। মনে রাখিও, সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়াও यদি তোমার উপকার করিতে চায় আল্মাহ্র মঞ্জুরী ব্যতীত তাহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না আর যদি তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে চায় তখনও আল্লাহৃর মঞ্জুরী ব্যতীত কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং সহীফা ওকাইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ যখন যাহা হইবার আল্লাহ্ তাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।)

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "यদি কোন ব্যক্তি সমস্যায় পড়িয়া মানুষের শরণাপন্ন হয়, তাহা ইইলে প্রবল সম্ভাবনা যে, তাহার সমস্যা আরো বাড়িয়া যাইবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয় আল্পাহ্ তা‘আলা তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। হয়ত মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে নতুবা মৃত্যুর পর আখিরাতে।"
 মর্জি অনুযায়ী নিজের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রিধান বাস্তবায়ন করিবেনই।
 মার্রা ও পরিমাপ স্থির করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আন্ধাহ্ বনেন :
 রহিয়াছে।

8. তোমাদিগের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদিগের ইদ্দত সশ্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদিগের ইদ্দতকান ইইবে তিন মাস এবং যাহারা এখন্ও রজঃস্বলা হয় নাই ঢাহাদিগেরও এবং গর্ভবতী নারীদিগের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহককে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন।
৫. ইহা আল্লাহ্র বিধান যাহা তিনি তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, আল্লাহৃকে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপমোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

তাফ্সীর ঃ আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, বার্ধক্যের কারণে যে মহিনার ঋতু আসা বন্ধ ইইয়া গিয়াছে, তালাকপ্রাপ্তা হইলে তাহা তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। অনুরূপভাবে যেই মেয়েরা এখনও ঋতুবতী হয় নাই তাহাদিগের ইদ্দতও তিন মাস।
(यদি তোমাদের সন্দেহ হয়) এই আয়াতাংশের দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, বার্ধক্যে উপনীত হইবার পর यদি রক্ত দেখা দেয় আর তোমাদের এই সন্দেহ হয় যে, ইহা কি ঋতুর রক্ত না কি রোগের। ইহা পূর্বসূরী এক জামাআতের উক্তি, যেমন মুজাহিদ যুহরী ও ইবন যায়দ (র)। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মহিলাদের ইদ্দতের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে এবং উহা তোমাদের জানা না থাকে তো এখন জানিয়া নাও যে, উহাদিগের ইদ্দত হইল তিন মাস। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত এবং ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত আয়াতাংশের স্পষ্ট অর্থ ইহাই।

ইব্ন জারীর (র) আবূ কুরাইব ও ইব্ন সায়িব (র)....... আমর ইব্ন সালিম (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন সালিম (র) বলেন যে ঃ উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) একদিন বলিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! অনেক মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছ্রই উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বৃদ্ধা ও গর্ভবর্তী নারী, তখन আল্লাহ् তাআলা ইব্ন জারীর (র) দলীল পেশ করেন।

ইবন আবূ হাত্মি (র).......উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন, আমি বলিলাম যে, হে আল্মাহ্র রাসূল! মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে সূরা বাকারার সেই আয়াত নাযিল হইবার পর মদীনার কতিপয় লোকেরা বলিল যে, কিছু মহিলার ইদত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই বলা ইইল না। যেমন অপ্রাপ্ত
 করেন।
 সময় কিংবা স্বামীর মৃত্ত্যকালে যে মহিন্না পর্ভবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রসব পর্যত্ত সে ইদ্দত পালন করিবে। এমনকি তালাক কিংবা মৃত্যুর সামান্য পরেও যদি প্রসব হইয়া যায় তবুও তাহাতে তাহার ইদত শেষ হইয়া যাইবে। পূর্ববতী ও পরবর্তী গরিষ্ঠসংখ্যাক উলামার মত ইহাই। তবে হযরত আনী ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, তাহারা বলিত্তে, মহিলা গর্ভবতী হইলে দুই ইদ্রের বেটি পরে লেষ হইবে উহাই তাহার ইদ্ অর্থৎৎ তিন মাস শেষ হওয়ার পূর্ব্বই যদি সন্তান প্রসব হয় তাহা হইন তিন মাস এবং তিন মালের পূর্বে সন্তান প্রসব না হইলে সন্তান প্রসব ইইবে তাহার ইদ্দত।

ইমাম বুখারী (র).......আবূ সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সালামা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি একদিন হযরত ইব্ন আব্মাস ও আবূ হূায়রা (রা)-এর নিকট বসা ছিন। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল বে, আচ্ম বলুন তো, স্বামীর যৃত্যুর চল্লিশ রাত পর কোন মহিলা সন্তান প্রসব করিলে তাহার ইদ্দতের ব্যাপারে ফতোয়া কি হইবে? উত্তরে ইব্ন आব্বাস (রা) বলিলেন ঃ দুই ইদ্দের বেটি পরে শেষ হইবে উহা তাহর ইদ্ৰত। অর্থাৎ এই মহিলাকে তিনমাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আবূ সালামা (রা) বলেন,
 অর্থৎ গর্ভবতী মহিলাদের ইদত ছইল গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। আবূ হরায়ররা (রা) বলিলেন, আমি আমার চাচাতে ভাই আবৃ সালামার মতে একমত।

অতঃপ্র এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইবৃন আব্বাস (রা) স্বীয় গোলাম ইব্ন কুহায়বকে উণ্মে সালামার নিকট প্রেরণ করেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন ঃ সুবায়জা আসनামিয়া নাস্নী মহিলার স্বামী যখন নিহত হয় তখন সে ছিল গর্ভবতী। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পরই বিবাহের প্রস্তাব আসিলে রাসূनून्नाহ (সা) তাহাকে বিবাহ দিয়াছেন। আবূ সানাবিলও তাহাদেরই একজন, বে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিন।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি সংকককেপে বর্ণনা করিলেও ইমাম মুসলিমসহ অন্য গ্থন্থকাররা অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মিসওয়ার ইবุন মাখরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, মিসওয়ার (রা) বলেন সুবায়‘আ আসলামীর স্বামীর মৃত্যুর কয়়ক রাত পরই তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পর বিবাহের প্রস্তাব আসিলে সে রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। রাসূলুন্মাহ্ (সা) বিবাহের অনুমতি দিলে তাহার বিবাহ ইইয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র).......উবায়ুদ্লাহ ইব্ন অাদুল্নাহ ইব্ন উতবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবায়দুল্নাহ ইব্ন অাদুল্নাহর পিতা উমর ইব্ন আব্দুল্নাহ ইব্ন আরকাম

যুহরীর নিকট এই নির্দেশ লিখিয়া পাঠান, যেন সে সুবায়‘আ আসলামিয়ার নিকট যাইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহাকে কী বলিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসে। পরবর্তীতে উমর ইব্ন আব্দুল্নাহ নির্দেশদাতার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, সুবায়‘আর বক্তব্য অনুযায়ী সে বদরী সাহাবী হযंরত সাদ ইবৃন খাওলার স্ত্রী ছিল। বিদায় হজ্জের সময় যখন স্বামী মারা যায় তখন সে গর্তবর্তী। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাঁহার পেটের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস ইইতে পবিত্র হইবার পরই সাজসজ্জা করিয়া বিবাহের সপ্তাহের অপেক্ষা করিতে থাকে। একদিন আবূ সানাবিল ইব্ন বা‘কাক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে বে, ব্যাপার কি এত সাজগোছ কেন? মনে হয় বিবাহের অপেক্ষায় রহিয়াছ? কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! চারমাস দশদিন অত্ক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিবাহ করিতে পার না। সুবায়‘আ বলেন, এই কথা ত্তনিয়া আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সন্তান প্রসবের সংগে সংগেই তোমার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। এবং তিনি আমাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।

ইবন আবূ হাত্মি (র)...... মাসর্ূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, হযরত আব্দুল্নাহ ইব্ন মাসউদ (রা) শুনিতে পাইলেন যে, আলী (রা) বলেন, গর্তবর্তী মহিলার ইদ্দত হইল দুই ইদ্দ.তর ‘যেইটি’ পরে শেষ হইবে তাহা তননিয়া ইব্ন
 পরে নাযিল হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমি প্রয়োজনে মুলাআনাও করিতে পারি। (মুলাআনা অর্থ বিতর্কিত বিষয়ে উভয়পক্ষ এই কথা বলা যে, আমার মত যদি মিথ্যা হয় তো আমার উপর আল্মাহ্র লা‘নত হউক)

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইব্ন মাজাহ্ আবূ মুআবিয়া ও আ‘মাশের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র).......টবাই ইব্ন কাব (রা) হইইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে,
 তালাকপ্রাপ্তা মহিলার নাকি যাহার স্বামী মারা গিয়াছে তাহার? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উভয়ের ইদ্দতের কথাই বলা হইয়াছে। এই হাদীসটি খুবই গরীব বরং মুনকার। কারণ ইহার সনদের মধ্যে মুছান্না ইব্ন সাব্বাহর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। তবে ইব্ন আবূ. হাতিম অন্স• সূত্রে-হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আবূ: হাতিম• (র) ..... উবাই ইবন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণিত। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, এই আয়াতটি গর্ভবর্তী ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়ের ইদ্দতের ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না তা এখানে অস্পষ্ট। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন, আয়াতটি অর্থাৎ


 ভূমিষ্ঠ হఆয়ার পর তাহার ইদ্তত সমাণ্ড হইৰবে। এই সনদে আদ্লু করীম দুর্বল। তিনি উবাই এর সাক্ষৎ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর আল্নাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 করিবে আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় সমস্যা সমাধান কর্রিয়া দেন। তারপর আল্gাহ্ বলেন :


অর্থাৎ ইহা আল্ধাহ্র বিধান यাহা তিনি তাহার রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে তোমাদিগের নিকট অবতীর্ৰ কর্রিয়াছেন। বে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে আল্gাহ্ ত‘আলা তাহার যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন এবং তাহাকে অল্প আমলের বিনিময়ে দান করিবেন মহাপুরক্কার।







৬. ঢোমরা তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যই গানে বাস কর তাহাদিগকে সেই স্থান্ন বাস কর্রিতে দিও, তাহাদিগকে উত্ত্ত কর্রিও না সংকটে ফেলিবার জন্য, তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিবে, यদি ঢাহারা ঢোমাদিগের্র সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পার্রিশমিক

দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ করিবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।
१. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুয়ায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা তুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন উহাদিগের কেহ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন যে তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করে। তিনি বলেন :
 তোমরা তোমাদিগের কাছে তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করিতে দিও।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন : مـن


কাতাদা (র) বলেন : যদি আর না হয় তো তোমরা গৃহের এক কোনায় হইলেও তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিও।
, অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা এমনভাবে উত্যক্ত করিও না যাহাতে ছাহারা মাহরের দাবী ছাড়িয়া দিতে কিংবা স্বামীর घর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) মানসূর (র) সূত্রে আবুয যোহা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,
 শেষে হইবার দুই একদিন পূর্ব্রই রজ আত করিয়া লওয়া।
 তানাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকিনে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

ইবন আব্বাস (রা) সহ পূর্ববতী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হইল, আল্মাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী (যাহার আর রজ‘আত করিবার সুযোগ থাকে না) তালাকের সময় গভবর্তী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। ইহারা বলেন, তালাকে রজয়ীর ক্ষেত্রে

শ্ত্রী গর্ভবতী হউক বা না হউক উভয় অবস্থাত্টই তাহার জন্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং এইখানে গর্ভবতী হইবার কথা উল্নেখ করায় বু及া গেল বে, এইখানে তালাক রজয়ীর ক্ষেত্রে নয় বরং তালাকে বাল্যেনের ক্ষেত্রের জনাই এই বিধান দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষাত্তরে অন্যান্য আলিমগণ বনেন ঃ পূর্ববতী বর্ণনার ন্যায় এইখানেও তালাকে রজয়ীর কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বেই তালাকের পর তালাক প্রত্যাহার কর্রিয়া পুনরায় जাহাক্কে ন্তীরূপে গ্রহণ করিবার সুভোগ থাকে সেইরপ তালাকপ্রাপা মহিলার জন্যj এই নির্দেশ দেওয়া ছইয়াছে। কিন্মু গর্ভবতী হওয়ার কथাটি বিশেষভাবে উল্নেখ করিবার কারণ হইন যে, সাধারণত সন্তান প্রসব করিতে দীর্ঘ সময় লাপিয়া যায়। এমতাবস্থায় কেহ এই ধারণা করিয়া বসিতে পারে বে, ঢালাকের ইদ্দত পালন্নে সময়কান পর্যত্তই শ্ত্রীর ব্যয়जার বহন করিতে হইবে। সন্তান হইতে আরো বিলম্ধ হইলে সেই অতির্রিক্ত সম<্যে আর ব্য়ভার বহন করিতে হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ্ ত'আলা স্প্ট্যবে বনিয়া দিতেছেন বে, রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিনা গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যত্তই ক্তীর ব্যয়োর বহন করিতে হইবে।
 ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে ইচ্ম কর্রিলে শিঙকে দুধ পান করাইবার দায়িত্ণ নিতেও পারে আবার ইচ্ম করিলে নাও নিতে পারে। তবে প্রথম প্রথম শিখর জীরন রক্মা করিবার জন্য দুধ পান কর্রান্নে মাৰ়ের জন্য आবশ্যক। ইহার পর यদি সে দুধ পান করাইবার দায়িত্ণ গহণ করে, তাহা হইনে চুক্তি মাফিক পারি্রিমিক তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। বস্ুুত শিঙ্রর পিতা বা অভিতাবকের সহিত চূক্তি করিয়া শিঙ্কে দুষপান করানো মহিনার ন্যায়সস্ত অধিকার।
 কাহার্রো কোন প্রকার অৃভ্যীক্তিক চাপ সৃষ্টি করিও না বা একজন আর্রেজজের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। বেমন সূরা বাকারায় আল্নাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষ্ছিন্ত কন্木া হইবে না।
 মতবিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ ত্ত্রী বেই পরিমাণ পারিশ্র্মিক দাবী করে স্বামী তাহাতে সম্মত না হয় কিংবা স্বামী বে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চাহে স্ত্রী তাহাতে রাজী না হয় এমতাবস্থায় শিঙেকে দুধ পান করাইবার জন্য অন্য ধাত্রী নিয়োগ করিবে। অন্য মহিনা যেই পরিমাণ পারিশ্রমিকে সশ্ হয়, ,্তী यদি তাহাতে রাজী হইয়া যায়; তাহা হইলে সন্তানকে দুষ পান করাইবার ব্যাপারে তাহাকে জগাধিকার দিতে হইবে।
, لِيُنْ নিজ সন্তানের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে।

 ইইতে ব্যয় করিবে। আাল্মাহ্ যাহাকে বে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা তরুুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। বেমন অন্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেন :
 সাধ্যাতীত কষ্টায়াক দায়িত্ণ চাপান না। হयরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবূ উবায়দা (রা) সস্পর্কে জানিতে পারিলেন বে, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করেন ও নিম্নমানের খাদ্য খান। ফলে তিনি তাঁার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া দেন এবং দূতকে বनিয়া দেন বে, তুমি লক্য করিও তিনি দীনার্লি দ্বারা কি করে। দূত দীনারঙলো তাঁহার নিকট পৌছইইয়া দিলে কানবিলন্ব না কর্রিয়াই তিনি উহা দ্যারা নরম পোষাক খরীদ করিয়া পরিখান করেন এবং উত্তম খাদ্য আহার করেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ প্ৗৗছাইলে তিনি বলিলেনন, আল্লাহ্ তাহার উপর রহহ করুন তিনি

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানানী.......ఆরাইহ ইব্ন উবায়দ, ইবৃন আবূ মালিক (র) ইইতে বর্ণনা কর্রেন বে, খরাইহ (র) বলেন, রাসূনুল্木াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন ব্যক্তির একজন দশ দীনার্রের মালিক। সে উহা হইতে এক দীনার সাদকা করিল। আরেকজন দশ উকিয়ার মালিক। সে সাদকা করিল এক উক্যিয়া। অপরজন একশত উকিয়ার মানিক, সে দান করিল দশ উক্কিয়া। রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই সমান সওয়াব পাইবে। কারণ, সকনেই নিজ অর্থের এক দশমাংশ দান
 গরীী।
 আল্পাহ্র প্রতিশ্রিতি। বস্হুত আল্লাহ্ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ করেন না। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি সফর হইতে বাড়িতে আসিয়া দেখিল বে, পরিবারের সকলেই ক্ষোর জ্বালায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তিনি জभলের দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্ত্রী তাহার স্বামীর অস্থিরতা দেখিয়া যাতা ঠিকঠাক করিতে লাগিলেন। চूলায় আাুন ইবলে কাছীর ১১ত্ থ'জ-২々

জ্বানাইয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহৃ! ঢুমি আমাদেরকে খাবার দাও। ইহার পর চাহিয়া দেখিতে পাইন বে, পাতিন গোশতে পরিপূর্ণ, যাতা হইতে আটা বাহির হইতেছে চূলার উপর রুটি তৈয়ার হইত্তে। কিছুছ্ষণ পর স্বামী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমি যাওয়ার পর কোন ব্যবস্থা হইইয়াছে কি? ত্র্রী বলিল, হ্যা, আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়াছেন। দেখিয়া লোকটি যাতা উঠাইয়া ফেনে। অতঃপর লোকটির রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি উল্নেখ করিল। ঔনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন যাতাি यদি তুমি না উঠাইতে তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত উহা ঘুরিতে থাকিত। অন্য সনদে ঘটনাটি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা ছইয়াছে।







৮. কত জনপদ উহাদিগের্র «তিপালক ও তাঁহার্র রাসূলগণের্র নির্দেশের বির্তদ্ধাচ্রণ কর্রিয়াছিল দষভরে। ফনে, आমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠ্ঠার रিসাব নইয়াছিনাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিনাম কঠিন শাস্তি।
৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের কৃতকর্ম্মর শাা্তি আাস্বাদন কর্রিল, ষ্ষতিই ছিল উহাদিগেন কর্ম্রে পর্নিণাম।
১০. আল্লাহ উহাদিতের জন্য কঠিন শাশ্তি প্র্যুত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহৃকে ভয় কর, হে বোধসশ্পন্ন ব্যক্তিগণ! याহারা ঈমান আনিয়াছ। নিচ্য় জাল্লাহ তোমাদিগের্র প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছ্ছন উপদেশ-
১১. প্রেরণ কর্রিয়াছেন এমন এক রসূন যে তোমাদিগের নিকট জাল্লাহ্র সুশ্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যাহারা মু’মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে आনিবার জন্য। बে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি ঢাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদঢেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চির্হহায়ী হইবে; আাল্লাহ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

ঢাফসীর ঃ যাহারা অল্ধাহ্র নির্দেশের বিরূদ্দাচরণ করে তাহারা রাসূলগণকে অমান্য করে এবং আল্পাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান পরিত্যাগ কর্যিয়া অন্য মতাদর্শ অনুসরণ করে উহাদিগকে সাবধান করিয়া এবং এই অপরাধে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি কিক্পপ শাস্তি ভোগ করিয়াছে উহার সংবাদ প্রদান করিয়া আাল্চাহ্ ত'আলা বনেন :


অর্থাৎ কত জনপদ অবাষ্যত, ঔদ্ধত্য ও অহমিকাবশত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ফলে আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব নইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তি দিয়াছিনাম। ফলে তাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের ও অবাধ্যতার শাশ্তি ভোগ করিয়াছ্ছিল এবং নজ্জিত হইয়াছিন কিন্জু তাহা কোন প্রকার উপকারে আলে না।

 উহাদিগের জন্য আল্লাহ্ আখিরাত্ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কর্রিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :
 তোমরা আল্লাহৃকে ভয় কর্যিযা চল। তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহারা বেই শাস্তি ভোগ করিয়াছে তোমাদিগকেও সেইর্প শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।
 রাসূল্লে বিশ্ধাসী বোধসস্পন্ন ব্যক্তিগণ! আল্মাহ্ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি যিক্র তথা কুর্রান অবতীর্ণ করিয়াছেন। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 করিয়াছি এবং আমিই উহা সংর্রস্পণ করিব।
 এক রাসূল, यে তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র সুশ্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে।
 ইশ্তিমান হিসাবে মানসূব হইয়াছে। কারণ রাসূল তিনিই যিনি মানুষ্যে কাছে কুরআনের বাণী প্পীছছইয়া দেন।


অর্থাৎ আমি রাসূল এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি বেন তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আােন। বেমন অন্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেনঃ অামি তোমার নিকট কিতাব এই জন্য जবতীর্ণ করিয়াছি যেন ঢুমি লোকদিগকে অঞ্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর পথে নিয়া আস। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 ঈমান আনিয়াহ্; আল্নাহ্ তাহাদিগের অভিতাবক, তিনি তাহাদিগকে কুফর ও অজ্ঞতার অধ্ধার হইতে বাহির করিয়া ঈমানের ও ইনমের আলোতে নিয়া আলেন।

উল্লেখ্য বে, আল্লাহ্ ত'আালা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে নূর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা হিদায়াত লাত হয়। यেমন जন্য আয়াতে আল্লাহ্ ওহীকে <্ূহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওইী দ্যারা মানুষ্ের অন্তর জীবনী শক্তি নাভ করে।


অর্থাৎ বে কেহ আল্লাহৃতে ঈমান আনিবে ও সৎকর্ম করিবে আল্ধাহ্ তাহাকে এমন জন্নাত দান করিব্বে, যাহার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তথায় তাহার চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এই মর্মের বিভিন্ন আয়াত্র ব্যাখ্যা উপরে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াহে। পুনরাবৃত্তি নিপ্র্য়াজন।

১২. আল্লাহই সৃষ্টি কর্রিয়াছেন সণ্ড আকাশ এবং পৃথিবীও, উহাদের অনুরূপভাবে উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে ঢাঁহার নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝিতে পার যে, আাল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টে করিয়া আছেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাহার দীন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ণ ও মহত্ব্ব বুঝাইবার জন্য নিজের নিখুঁত শক্তির ও পূর্ণ ক্ষমতার কথা উল্নেখ করিয়া বলিতেছেন :
 यেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা নূহ (অ) সস্পর্কে বলিতেছেন বে, তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বন্নিয়াছিলেন :
 ज‘আলা সঞ্ত আকাশকে কিতাবে সुরে স্তরে সৃধ্টি করিয়াছেন? অन্য আয়াতত আল্মাহ্ বলেন :
 এবং সেইগুনির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্নাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।
;' করিয়াছেন। বেমন বুথারী ও মুসনিমের হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : শে ব্যক্তি অন্যায়তাবে অন্যের আধা হাত জমি জবর দখল করিবে আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিবেন।

বুथারী শরীীফে আছে বে, কাহুনকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিয়েছেন।
অনেকে মনে করেন বে, সাত যমীন অর্থ সাতটি রাজ্য। ইহা তাহাদিগের মনগড়া কथা। याহা সশ্শূর্ণ অগাহ ও তাহা কুরআন ও হাদীস পরিপন্ঠী।
 তাদের মধ্যে দূরত্ড ও গভীরত পাঁচশত বৎসরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) ও সাহাবীগণ এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অन্য এক হাদীসে আছে বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সপ্ত আকাশ এবং উহার মধ্যে যাহা কিছ্ রহহিয়াছে সাত যমীন এবং উহার মষ্যে যাহা কিছু আছে আল্ধাহ্ন কুরসীর তুনनায় সেই সব কিছू জনমানবহীন মরুত্ূমিতে ফেনিয়া রাখা একটি আংটির ন্যায় মাত্র।

ইবৃন জারীর (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) আয়াতের ব্যাথ্যা বর্ণনা করিয়া 巛নাই তবে তোমরা উহা অন্থীকার করিবে।

ইব্ন জারীর (র).......সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জিঞ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যদি ইহার ব্যাখ্যা বলি जো তুমি উহা ন্বীকার করিবে না।

ইব্ন জারীর (র).......ইবุন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ পৃথিবীর অন্যান্য স্তরেও হযরত ইবরাহীম (অ) এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি বসবাস করে।

ইমাম বায়হাকী (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন ঃ সাত পৃথিবীর প্রত্যেকট্টিতে তোমদদিগের নবীর ন্যায় নবী আছে, আদম (আ)-এর ন্যায় আদম আছে, নृহ (আ)-এর ন্যায় নূহ আছে, ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় ইবরাহীম আছছ ও ঈসা (আ)-এর ন্যায় ঈসা আছে। অতঃপর বায়হাকী অন্য এক সনদদ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রত্যেক যমীনেই ইবরাছীমের লোক আছে।

আবূ বকর আবুল্নাহ ইব্ন মুহামদ (র)......উছ্মান ইবৃন আবূ দাহরাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উছ্মান ইব্ন আবূ দাহরাস (রা) বলেন, আমি তুনিতে পাইয়াছ্ যে, রাসৃলূন্ধাহ্ (সা) একদিন কতিপয় সাহাবার কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা সকলেই চূপচাপ বসিয়া আছেন। কেহ কোন কথা বলিতেছেন না। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার, তোমরা নিশ্চুপ কেন?" উত্তরে তাহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি নইয়া চিন্তা করিতেছি। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "ঠিক আছে তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি নইয়া চিন্তা কর। কিত্তু আল্লাহৃকে নইয়া গবেবণায় মাত্ও না। শোন, এই পৃথিবীর পপ্চিম প্রান্তে আরেকটি একটি उত্র পৃথিবী আছে উহার আলোই হইন উহার ఆও্রতা। কিংবা বলিলেন, উহার ওভ্রতাই হইন উহার আলো। তথায় আল্gাহ্র এমন সৃষ্ট জীব আছে याহারা পনকের সময়ও আল্লাহ্র নাফর্রমনী করে না।" ঞनিয়া সাহাবাগণ জ্জ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে শয়তন কি তাহাদিগকে ধোঁকা দেয় না? রাসৃলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শয়তান कি জিনিষ উशা তো তাহারা জানে না। সাহাবাগণ জিঞ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি আদম সন্তান? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "আদমের সৃষ্টি সশ্পর্কেই উহাদিগের কোন খবর নাই।" এই হাদীসটি মুরসান ও মুনকার।

# সূর্রা जাহ্রतীม 

১২ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


قَّ
الْحَـِيُّمُ الُحَكِيْمٌ






ذُلِكَ ظَهِّيرَّه

 - وَّ
১. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য यাহা বৈধ করিয়াছেন ঢুমি তাহা নিষিদ্ধ কর্রিতেছ কেন? তুমি তোমার শ্তীদিগের সভ্রুষ্টি ঢাহিতেছ।-আল্লাহ ক্মাশীন, প্রম मয়ानू।
২. আল্লাহ তোমাদিণের শপথ দ্ইইে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, जল্লাহ্হ তোমাদিগের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৩. শ্মরণ কর- নবী তাহার ন্ত্রীদিপের একজনকে গোপনে কিছু বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তथन নবী এই বিষয়ে কিছू ব্যক্ত করিন এবং কিছू অব্যক্ত র্রাখিল; যখন নবী উशা जাহার সেই শ্রীকে জানাইন তখন সে বनिল, 'কে आপনাকে ইহা অবহিত কর্রিল?’ নবী বলিল, ‘"মাকে অবহিত কর্যিয়াছেন তিনি यिनि সর্বজ্ঞ, সম্যক जবগত।’
8. यদি তোমরা উভয়ে অনুতণ্ঠ হইয়া আা্লাহহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর থ্যেহে
 তোমরা यদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহই ঢাঁशার বন্গু এবং জিবরাঔল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, উপরন্ू অন্যান্য ফিরিশতাগণও তাহার সাহাय্যকারী।
৫. यদি নবী তোমাদিগের সকনকে পর্রিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সষ্ববত ঢাহাকে দিবেন তোমাদিগের অপেক্া উৎকৃষ্টতর ত্রী-याহারা হইবে আা্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

ঢাফসীর ঃ এই সূরাটির প্রথমাংশশর শানে নুযূন সম্পর্কে মুফাসৃসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রহি়়াছছ। কেহ বলেন ঃ উহা হযরত মারিয়া (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূনুল্নাহ্ (সা) এক সময় তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া নইয়াছিলেন। সেই প্রসংけে

ইমাম নাসায়ী (ৰ) ....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন बে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা)-এর এক দাসী ছিল, याহার সহিত তিনি সহবাস করিতেন। কিন্ু হযরত আয়িশা ও হাফসা (রা)-এর আপত্তির কারণে তিনি ঢাহার কাছে
 করেন।

ইবন্ জারীর (র).......যায়েদ ইব্ন আসনাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জনৈনক ক্রীর ঘরে ইবরাহীম্মে মায়ের (মারিয়া (রা)-এর সহিত মিলিত হন। সংবাদ পাইয়া সেই শ্র্রী বলিল, হে আা্নাহ্র রাসূন! আমার ঘরে আবার আমারই বিছানায় এই কাজ? তখন রাসূনুল্নাহ্
(সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া নেন। ঔনিয়া ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহুর রাসূল! যাহা আপনার জন্য হালাল তাহা আবার হারাম হইবে কি করিয়া? রাসৃলূল্নাহ্ (সা) শপথ করিয়া বলিলেন বে, जার কখনো তাহার সহিত মিলিত হইবেন না। তখন আল্লাহ্ ত'আলা ইহাত বুঝা যায় বে, হালান হওয়া সভ্ত্বে যদি কেহ কাহারো সম্পর্কে বলে বে, ঢুমি আমার জন্য হারাম তবে এই কথাটি অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইবন্ জারীর (র) ..... यায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) মারিয়ারে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার জন্য হারাম। আল্লাহু, শপথ করিয়া বনিতেছি বে, তোমার সহিত আর আমি সহবাস কর্রিব না।"

যাসকূক (র) বলেন ঃ রাসূলূন্ধাহ্ (সা) ঈলা করিয়াছিলেন এবং (হালালকে) হারাম করিয়াছিলেন। ফলে হানালকে হারাম করিবার কারণে তিরিক্কার করা হয় এবং শপথথর জন্য কাফ্ফনরা প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা, মুকাতিন, ইবন্ হাইয়ান প্রমুখ অন্নেক পৃর্ববতীগণ এইর্পপ বলিয়াছেন। ইবন্ জারীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি একদিন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর্যিয়াছিলাম বে, আলোচ্য ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর দুই শ্রী কাহারা? উত্তরে তিনি বলেন, आয়িশা ও হাফসা (রা)। ঘটনাটি এইর্রপ যে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন হাফসা (রা)-এর পালায় তাহারই ঘরে মার্যিয়ার সংগে সহবাসে লিপ্ঠ হন। হাফসা (রা) উহা টের পাইয়া বনিলেন, ছে আল্লাহ্র নবী! আমার দিনে, আমার পালায়, আমারই বিছানায় आপনি এমন একটি আচরণ করিলেন, যাহা আপনি অন্য ং্ত্রীর প্রতি করেন নি! রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ম, ডুমি কি ইহাত্ সত্তুষ্ঠ হইবে বে, আমি তাহাকে আমার জন্য হারাম কর্রিয়া নিব। ফলে আর তাহার কাছে যাইব না?" হাফসা (রা) বলিলেন, হ্যা। ফলে রাসূলূন্মাহ্ (সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিলেন এবং হাফস্সা (রা)-কে বলিলেন, এই কथা কাহারো নিকট বলিও না।" কিন্ম হাফ্সা (রা) তাহা আয়িশা (রা)-এর কাছে বনিয়া দেন। পরে আল্লাহ্ ত‘আলা উহাকে প্রকাশ করিয়া
 আমরা জানিতে পারিয়াছি বে, রাসানুন্ধাহ্ (সা) পরে কসমের কাফ্ফারা প্রদান করিয়া পুনরায় মার্রিয়ার সহিত মিনিত হন।

হাইসাম ইবন্ কুনাইব (র)....... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উমর (রা) বলেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম কর্রিয়া নিলাম। কিন্ু খবরদার এই কথা কাহার্রে কাছে প্রকাশ করিও না।" হাফ্সা (রা) বলিলেন, আাল্লাহ্ ত'আলা আপনার জন্য যাহ হানান কর্রিয়াছেন আপনি ¡বনে কাইীর ১১তম অণ—२৩

কি তাহা হারাম করিতেছেন? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার কাছেও আর যাইব না। বর্ণনাকারী বলেন, সত্যিই তিনি কিছুদিন আর তাহার সহিত সহবাসে লিল্ু হন নাই। ইত্যবসরে হাফস্সা (রা) আয়িশা (রা)-এর নিকট ঘটনাটি
 হাদীলের সনদ বিখদ্দ। হাফিজ্জ বিয়া মাকদিসী (র) ইহাকে পছ্দ করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তার কোন কিতাে বর্ণনা করা হয় নাই।

ইবন্ জারীর, তাবারী (爪).......ইবন্ आব্木াস (র) হইঢে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাन বস্তুকে হারাম করিলেন উহা কসম হইয়া যায় এবং ইহার কাফ্ফারা দিতে হইবে। ইशার পর ইবন্ आব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন ,
 করেন। এখানে হারাম করাকে কসম গণ্য কর্য়য়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)...... ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা কর্রেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্থুকে হারাম করিলে কসম বলিয়া গণ্য হইবে এবং কাফ্ফারা দিতে
 পাঠ করেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত হাদীসটি হিশাম দস্তওয়াই সূত্রে বর্ণনা কর্রেন।

ইমাম নাসায়ী (র).......ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তো আমার श্রীকে নিজের উপর হারাম করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আমি কি করি? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ তুমি হারাম করিয়াছ বলিয়াই হারাম হইয়া যায় নাই। অতঃপর
 হইবে। কাফ্ফারার মধ্যে সবচ্চেয়ে কঠন হইন গোলাম আযাদ করা। উহাই তোমাকে করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ সহ অনেক আলিলের মত হইল বে, বে কোন হালাল ববুু বেমন শ্তী, দাসী, খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিজের উপর হারাম কর্রিয়া নিলে কাফ্যারা ওয়াজিব হইবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত হইল, ওষ্বু ত্রী ও দাসী হার্রাম করিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে, অন্য কিছুতে নহে। তিনি বলেন, শ্ত্রীকে হারাম করা দ্বারা যদি তানাক উদ্দেশ্য হয় তবে তানাক ইইয়া যাইবে এবং দাসীকে হারাম করা দ্বারা দাসী আयাদ করা উল্লেশ্য হইলে, আযাদ ইইয়া যাইবে।

ইবন্ জবূ হাত্ম (র)....... ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন


সশ্পর্কে নাযিল হয়, বে নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্ুু এই হাদীসটি গরীব। সবচেয়ে বিতদ্ধ মত হইল এই বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর মধুপান হারাম করা প্রসংণগ এই আয়াতটি নাযিল হয়। বেমন ঃ

ইমাম বুথারী (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে মধ্ পান করিতেন এবং তাহার মনোরজনের জন্য কিছুছ্ছণ তাহার কাছে অবস্থান করিতেন। একদিন আমি এবং হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম বে, এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার এবং আমার যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব বে, মনে হয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন, আপনার মুঢে তো উহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ঠিক তাহাই করা হইন। ঔনিয়া রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বলিলেেন ঃ না মাগাফীর খাই নাই। তবে আমি য়়নব (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতাম। তবে এখন হইতে আর তাহা করিব না। তুমি কাহারো কাছে এই কথা বনিও না।

কসম ও মান্নত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র)....... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে প্রায়শই মধু পান করিতেন এবং তাঁহার মনোরঞ্জন জন্য কিছ্মক্শণ তথায় অবস্থান করিতেন। ফলে জামি আর হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম বে, আজ তিনি আমাদের দুইজনের যাহার घরৌই आসিবেন আমরা বলিব বে, কি ব্যাপার আপনার মুথে মাগাফীরের গন্ধ পাইতেছ্,ি, আপনি মাপাফীর খাইয়া আসিয়াছ্ছন বোধহয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা করিলাম। উত্তরে রাসূলূল্লাহ্ (সা) বলিলেন : না, মাগাফীর খাই নাই। তবে यয়নবের ঘরে মধু খাইয়াছিলাম। আর খাইব না। তখন আল্লাহ্ ত‘‘অা


 প্রতি ইংগিত করা হইয়াহে।

হিশাম (র) বর্ণনা করেন শে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি বে, আর কখলো ঢাহা করিব না। তবে তুমি কাহারো নিকট এই ব্যাপারে কিচू বনিও না। উ育 বে সকন গাছপালা ভক্ষণ করে সে সবের মধ্যে মিষ্ট দুর্গন্ধ জাতীয় আঠালো এক বস্তুকে মাগাফীর বলা হয়। তাহার একবচন মাগফুর এবং বহৃবচন হইয়া মাগাফীর। উক্ত হাদীসটি মুসলিম (র) তালাক অধ্যায়ে মুহাম্ ইবন্ হাতিম (র)...... আয়িশা (রা) হৃইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ্ (সা) মધু ও হালুয়া খুব পছন্দ করিতেন। প্রতিদিন তিনি আসর নামাযের পর

বাড়িতে আসিয়া কোন একজন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিতেন। নিয়মানুযায়ী তিনি একদিন হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্ুু সেইদিন স্বাভবিক নিয়ম্মে চেট্যে বেশী অবস্থান করেন। ইহাতে আমার মনে ঈর্বা জাগে। ফলে আমি হাফ্সাকে এই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার বংশের জনৈকা মহিলা তাহাকে কিছু মধু হাদিয়া দিয়াছিন। উহা দ্বারা শরবত বানাইয়া তিনি রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-কে পান করান। আর ইহাত্তে তাহার একটু বেশী বিলম হইয়া যায়। ఆনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, আচ্ম কোন এক কৌশলে রাসূলুল্লাহকে ইহা হইতে ফিরাইতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া আমি সাওদা বিনতে যাম্া (রা)-কে বলিলাম, શুব সষ্বব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজ তোমার কাছে আসিবেন। আসিনে তুমি বনিবে বে, বোধহয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন। তখন তিনি অস্বীকার করিবেন। তুমি বলিবে, তাহা হইলে আপনার মুথে ইহা কিসের দूর্গ্,? তখন তিনি বলিবেন বে, হাফসা (রা) আমাকে মধুর খাওয়াইয়াছিন। ইহা তাহারই ঘ্রাণ। তখন তুমি বলিবে, তাহা হইলে বোধহয় মৌমাছি কন্টকপূর্ণ বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয় সেই বৃক্ম হইতে রস চুষিয়াছে, যাহার ফলে মধ্রু মধ্যেও সেই দুর্গন্ক প্রকাশ পাইয়াছে।। আমার কাছে আসিলে আমিও এইর্রপ বলিব। অতঃপর আমি সফিয়্যা (রা)-কে বলিনাম, তোমার কাছে আসিলেে তুমিও এইর্পপ বলিবে।

বস্তুত ঘটনা উহাই ঘটিল। সাওদা (রা) বলেন ঃ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসিলে আমি বলিলাম, হে আল্মাহ্র রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খাইয়াছেন? রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না তে।। আমি বলিলাম, তবে আপনার মুখ হইতে ইহ কিসের গক্ধ পাইতেছি? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাফ্সা (রা) আমাকে মধুর শরবত পান করিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে লৌমাছি মাগাফীর নামক দুর্গল্ধ বৃক্巾 মুখ লাগাইয়াছে; বোধহয় যাহার ফলে মধুর মধ্যে দুর্গন্ধ হইয়াছে।

আয়িশা (রা) বনেন, আমার কাছে আসিলে আমিও উহাই বলিনাম। সফিয়্যার কাছে গেলে সেও একই কথা বলিল। অতঃপর রাসূনুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হাফসস (রা)-এর घরে গেলে সে বলিল, দে আল্লাহ্র র্রাসূন। আর্রেটু শরবত দিব কি? রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिলেন, দরকার নাই। আয়িশা (রা) বলেন ঃ ইহা ऊনিয়া সাওদা (রা) বলিলেন, তবে कি আমরাই রাসূলের উপর উহা হারাম করিয়া দিলাম? আমি বলিলাম, চूপ কর তুমি।

মুসলিহেরের এক বর্ণনায় আছে বে, আায়িশা (রা) বলেন, রাসৃলুল্নাহ্ (সা) দুর্গধ্ধকে অত্ত্ত অপছ্দ করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, আপনি মাগাফীর খাইয়াছছন? কেননা ইহাতে দুর্গক্ধ রহিয়াছে। যখন তিনি বলিলেন, আমি মখু খাইয়াছি। চাঁহারা বলিলেন, মৌমাছি ওরফুব বৃक্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয়, তাহা হইতে রস চূষ্যিয়াছ, এই জনাই মধ্রু মধ্যে লেই দুর্গন প্রকাশ পাইয়াছে।

উল্লেখ্য বে, মষুপানের ঘট্নায় পান করানোর ব্যাপারে দুইজনের:নাম পাওয়া যায়। একজন হইলেন হযরত হাফ্সা ও য়়নব বিনতে জাহাশ (রা)। ইহাতে বুবা যায় বে, ঘটনা আসলে একটি নয় বরং দুই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে এই ধরনের দুইটি ঘটনা घটিয়া থাকিবে এবং উভ্য় ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ইবৃন
 রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর বেই দুই ন্শ্রীর কর্থা উল্লেখ করিয়াছেন, উহারা কাহারা, এই কথ্থাটি হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমারা অনেক দিন যাবত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ঘট্নাক্রন্ম এক বছর তিনি হজ্জে গেলেন। আমিও তাঁহার সংগে ছিলাম। পথিমধ্যে এক সুয্যেগে আমি কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেনিলাম। উত্তরে তিনি বनিলেন, তাহারা দুইজন হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)।

ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বিস্তারিত এইভাবে বর্ণনা কর্রেন ঃ উমর (রা) বনেন, আমরা কুরাইশগণ আমাদের শ্র্রীদের উপর প্রবল थাকিতাম। ঘখন আমরা হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলাম, দেখিলাম বে, মদীনাবাসীদের স্ত্রীগণ অদের ওপর প্রবন। ইহা হইতে আমাদের শ্ত্রীগণ অনুর্রপ প্রথা শিষ্পা করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলেন, উমাইয়া ইবন্ যায়দ এর বাড়ীর কাছে মদীনার উপরিভাগে আমার আবাস ছিল। একদিন আমি আমার ग্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইলাম। আমার শ্ত্রী আমার সাথে: কথা কাটাকাটি ওরু করিলেন। আর আমি ইহাকে অত্ত্ত অপছ্দ করিলাম। আমার শ্ত্রী বলিন, আপনি আমার প্রতিটত্ত্রকে কেন অপছন্দ মনে করিতেছেন। আল্মাহ্র কসম! রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর শ্ত্রীগণও এইক্রপ প্রতিউত্তর দিয়া থাকেন। কোন কোন সময় ইহার ফলে দিন রাত কথাবার্ত বর্জন করিয়া থাকেন। উমর (রা) বলেন, আমি এই কথা ఆনিয়া হাফ্সা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং বলিলাম, তোমরা কি রাসূনুল্बাহ্ (সা)-बฺর সাথে ঢাঁহার কথার উত্তর দিয়া থাক। তিনি বলিলেন বে, নিশয়ই। আমি পুনরায় বলিলাম, তোমরা দিনরাত ঢাঁহার সাথে কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাক। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ নিশয়। আমি
 নিরাপদ মনে করিত্তেে বে, তোমাদের এহেন কার্যকলাপের ফনে আাল্লাহ্র রাসূলের অসత্ভুষ্টির কারণে আন্ধাহ্ও তোমাদের উপর অসত্ভুষ্ট হইয়া পড়েন। সে তো ধংস হইয়া यাইবে। হে হাফ্সা! সাবধান তুমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর কোন কথার উত্ত্র দিও না এবং কোন কিছু প্রশ্ন করিও না, অর্থ সশ্পদ কোন কিছু চাওয়ার থাকে আযার নিকট চাহিবা এবং তোমার সাথী অর্থাৎ আয়িশা (রা) তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী ও সুশ্রী এবং রাসূলूন্মাহ্ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন বলিয়া তুমি ঈর্ষাबिত হইও না।

উমর (রা) বলেন, আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল এবং আমরা পালাক্রমে রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-এর থিদমতে আসা-यাওয়া কর্রিতাম। একদিন তিনি যাইতেন এবং সেই দিন্নের নাযিলকৃত কুরুানের আয়াতসমূহ ক্ঠৃৃ করিয়া আমাকে খনাইতেন। এবং একদিন আমি যাইতাম আমিও অনুজপপ করিতাম। উমর (রা) তখনকার সময় আমাদ্রর মধ্যে একটি খবর প্রকাশ হইয়াছিন ব্, গাস্স্সান গোত্রের লোকজন আমরা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে আগমন করিবে। এই সময় একরাতে আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইশার সময় जাসিয়া সজজারে আমার ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন এবং আমাকে ডাক দিলেন। আমি বাহির হইলাম। তিনি বনিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আর কি গাসূ্সানরা আা্রমণ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, না বরং ইহার চাইতে অধিক বড় घটনা घটিয়া গিয়াছছ? রাসূনুন্নাহ् (সা) श্রীদেরকে তালাক দিয়াছছন। আমি মন্ন মনে বলিলাম, হাফসা কত্ঞ্থিস্ত হইয়াছে। আমি ইহাই পৃর্ব হইতে ভাবিতেছিলাম বে, এইর্রপ ঘট্তেে পারে। পরিশেশে ফজরের নামায শেষ কর্রিয়া জামা কাপড় পরিধান করিয়া হাফ্সা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কাঁদিতেছিলেন। আমি বলিলাম, হে হাফসা! তোমাদরকক কি রাসূল্লুল্बাহ্ (সা) তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি জানি না। তবে রাসালূল্নাহ্ (সা) আমাদদর হইতে পৃথক হইয়া এই তোশাখানায় অবস্থান করিত্ছেন।

आমি তখন সেখানে যাইয়া তাঁহার হাবশী গোলামকে বলিলাম বে, তুমি উমরের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আস। সেই গোলাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহিন হইয়া বলিল, आমি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর তোমার প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিনাম; তিনি নীরব রহহিয়াছ্নে। आমি তখন এখান হইতে চলিয়া आসিলাম এবং মসজিদের মিম্বরের কাছে গেনাম। সেখানেও একদন বসিয়া আছেন। তাহাদের কেহ কেহ কাদ্ডিতেন। আমি তাহাদের নিকট কিছू সময় অতিবাহিত করিলাম। ইহার পর আমার অন্তরে আবার প্রবল ইচ্ঘা আসিল। আমি পুনরায় সেই গোলামমর নিকট আসিয়া বলিলাম, তুমি উমরের প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আািয়া বলিল, আমি তোমার কথা উল্লেখ করিয়াছি। রাসুলুল্নাহ্ (সা) নীর্ব রহহিয়াছেন। আমি আবার বাহির হইয়া আসিয়া মিষ্বরের কাছে বসিয়া রহিনাম। কিচ্মুণ পর আবার উৎসাহ জাগে। আমি আসিয়া গোলামকে উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রা্থনা করিতে বলিলাম। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া বলিল, তোমার উল্লেখ করি কিত্হু তিনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন। তখন আমি নিরাশ হইয়া ফিনিয়া আসিতেছি হঠাৎ করিয়া গোলাম ডাকিতেছে বে, হে উমর! पूমি ভিতরে প্রবেশ কর। তোমাকে নীী (সা) অনুমতি দিয়াছেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং রাসূলूল্নাহ্ (সা)-কে সানাম কর্রিলাম। তিনি তখন একটি খালি চাটাইল়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন।

ইমাম আহমদ（র）অপর সূত্রে বর্ণনা করেন বে，চাটাইয়ের বেতের দাগ নবী （সা）－এর শরীীর প্রকাশ পাইয়াছিন। উমর（র্রা）বলিলেন，ইয়া রাসূলাল্ধাহ্！আপনি কি आপনার বিবিগণকক তালাক দিয়াছেন？এই কथা ๗নিয়া তিনি আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন，না তে！তখন আমি বनिनाম，আল্লাহ আকবর！ইয়া রাসূলাল্লাহ！ আপনি তো জানেন，আমরা কুরাইশগণ শ্তীগণণর উপর প্রবল থাকিতাম।．যখন আমরা মদীনায় आগমন করিলাম এখানে দেখ্তে পাইলাম বে，মদীনার পুরুন্ষগণের উপর শ্ত্রীণণ প্রবল এবং আমাদের ন্ত্রীগণ ইহা দেথিয়া তাহা শিক্ক্প করিয়া নিয়াছে। আমি একদিন আমার श্ত্রীর উপর রাপ কর্রিলাম। সে আমার কথার উত্তর দিতে ল্লাগিল এবং ইহাকে আমি অপছন্দ করিলাম। সে বলিল，ঢুমি কি আমার প্রতিউত্তরকে অপছন্দ মনে করিতেছ। আল্লাহ্র কসম！রাসূনুল্লাহ্（সা）－এর বিবিগণ তাহার কথার উত্তর দেন এবং কেউ কেউ দিনরাত কথাবার্ত বর্জন কর্রিয়া थাকেন। আমি．তখন বলিলাম，এইই্রপ বে করিবে নিচয়ইই সে ক্ষত্ছিস্ত হইবে। তাহারা কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছেন যে，আল্লাহ্র
 হইয়া যাইবে। এই কথা ঔনিয়া রাসূলুল্লাহ্（সা）মুচকি হাসি দিলেন। আয়্যি বলিলাম， ইয়া রাসূলাল্লাহ！আমি হাফসার নিকট যাইয়া বলিয়াছি，হে হাফসা তোমার স়াথী অর্থাৎ আয়িশা যদি তোমার চাইতে সুন্দরী হয় অথবা রাসূলুল্নাহ্（সা）－এর নিকট ত্রধিক প্রিয় হয়，সাবধান তুমি ইহাতে ঈর্ষাব্যিত হইও না। ইহা ๗नিয়া তিনি দ্বিতীয়বার মুচকি হসসিনেন। আমি বলিলাম，ইয়া রাসূলাল্লাহ্！কিছু মন ভুনানো আলোচনা করি। তিনি বলিলেন，কর। আমি বলিলাম，মাথা তুল্ল ঘরের সামান পত্রের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম，घরে আরাম করার মত সামান্য সামান ব্যতীত আার কোন কিছু নাই। আমি বলিলাম，ইয়া রাসূनাল্gাহ！দু’আা করুন আল্লাহ্ যাহতে আপনার উন্মতকে ধন－সস্পদ্দ প্রশস্তত প্রদান করুক। অল্লাহ্ পারস্যবাসী ও রোমবাসীদদর উপর প্রশস্ততা দান করিয়াছেন जথচ তাহারা আল্ধাহ্র ইবাদত করে না। এই কথা ऊনিয়া হেলান হইতে সেজা হইয়া বসিয়া পড়েন এবং বলেন，হে উমর！আমার সশ্পর্কে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে？তাহারা তো এমন এক সম্⿹勹⿰亻া亠় যাহাদেরকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে ধন－সশ্পদ দান করিয়াছছন। আখিরাতে তাহারা শূন্য হাত। তখন আমি বলিলাম，আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বস্ভুত তিনি বিবিগণণর উপর ভীষণ রাগাবিত ইইয়া এক মাস পর্যন্ত তাহাদের কাছে যাইবেন না বলিয়া কসম করিয়াছিলেন। এই হাদীসটি বুখারী মুসলিম，তিরমিযী ও নাসায়ী（র）বিভ্ন্ন সূত্র যুহরী（র）হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম（র）．．．．．．．ইবন্ আব্মাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন ব্，তিনি বলেন ঃ এক বৎসর যাবত অপেক্কা করিতেছিনাম একটি আয়াত সস্পর্কে উমর（রা）－কে জিজ্ঞাসা করিব কিজু তাঁহার ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলাম না। পরিশেবে তিনি হজ্জে রওয়ানা হইলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত হজ্জে রওয়ানা হইলাম। হজ্জ শেবে

ফিরে আসার পথথ ঢাঁহার বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার একপার্শ্বে বাবুল গাছের দিকে গেলেন। আমি অপেক্ষা করিলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে আসিলেেন এবং রওয়ানা দিলেন। আমি তাঁহার সাথে চলিলাম। কিছুண্ষ পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই দুইজন মহিলা যাহারা পরুশ্পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে সহায়ত কর্রিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)। অতঃপ্র তাঁহার হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণনা কর্রে।

ইমম মুসলিম (র) .......টমর ইবন্ খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) বিবিগণ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন আমি তখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ কর্রিয়া দেথিলাম লোকজন কংকর গুঁজিতেছেন এবং বলিতেছেন বে, রাসূলুল্মাহ (সা) বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। সেই সময় পর্দার জয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বলেন, অতঃপ্র তাহারা গাফসা ও আয়িশার কাছে তাহার প্রবেশের কথ্থা হাদীসে বর্ণনা করা হয়। ইহার পর বনিলেন, আমি রাসূলুল্নাহ (সা)-এর কাছ্ তাহার তোশাখানায় উপস্থিত হইলাম। আমি ডাক দিয়া বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। পূর্ত্রে মত ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপার বলেন, ইয়া রাসূলাল্নাহ! বিবিগণের ব্যাপারে আপনার কিসের চিত্ঠা? यদি আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়া দেন তবে আল্নাহ্, তাঁহার ফিরিশ্তারা, জিবরাঈন, মিকাঈল, আমি, আবূ বকর ও সমস্ত মুম্মিগণ আপনার সাথে রহিয়াছেন। আমি যখনই কোন কথ্থা বলি, আমি আশা পোষণ করি বে, আল্ধাহ্ আমার কথার সত্যায়ন করিবেন। তখন এই ইখতিয়ার প্রদানের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি বলিলাম, আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, না তে। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁ়়াইয়া উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করিয়া দেই ব্যে, নবী (সা) বিবিণণকে তালাক দেন নাই। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুকাতিন ইব্ন হায়য়ান ও যাহ্হাক প্রমুখ বলেন,
 বসরী (র)-এর সংগে উছমান (রা)-এর নামও যোগ করিয়াছেন। লায়ছ ইব্ন আবূ সুनाয়ম (র) মুজাহिদ (র) হইতে বর্ণনা করেন,

ইমাম বুখারী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) বনিয়াছেন ঃ রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর শ্তীরীণ একদিন একবোগে সকলে অতিমান করিয়া বসিয়াছিন। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, নবী করীম (সা) यদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো ঢাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে তোমাদিগের পরিবর্তে আর্রো উত্তম শ্র্রী দান করিবেন। তथन

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা) কয্যেকটি ব্যাপারে কুরআনের অনুর্রপ মত ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ তিনি বেমন বলিয়াছিলেন ওইীও হবহু তেমনই নাযিন হইয়াছে। যেমন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে এবং
 আপনি यদি আকামে ইবরাহীমকে নামাবের "স্থান বানাইয়া লইঢ়ে।। তখন আল্লাহ্ ত‘আना وायिन कরেन।

ইবন্ আবূ হাতিম (র).......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন্ন বে, আনাস (রা) বলেন, হ্যরত উমর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলूল্মাহ্ (সা) এবং উন্মাহাতুল মুমিনীদের মধ্যকার মনোমানিন্যের সংবাদ পাইয়া ঢাহাদিগের নিকট গিয়া আমি বলিলাম বে, দেখ, রাসূলুল্ধাহ্ যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো অাল্ধাহ্ তাঁহাকে তোমাদিগ হইতে উত্তম শ্রী দান করিবেন। সবশেষে যাঁাকে এই কথাটি বনিলাম, উত্তরে তিনি আমাকে বলিল, দেখ উমর! রাসূন তোমার চেয়ে ওয়াজ কম জানেন না বে, আমাদিগকে তোমার নসীহত করিতে হইবে। এই কথা అনিয়া আমি আর কथা বলিলাম


উল্লেখ্য বে, নবী পত্নীদিগকে নসীহত না করিবার ব্যাপারে ভে মহিনা হযরত উমর (রা)-এর কথার উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি হইলেন উল্মে সালামা (রা)। ইহা রুখারী শরীকের্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাবারানী (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস
 (রা) একদিন নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে দাঁাসী মারিয়ার সহিত সংগমরত দেখিত্ পাইলেন। ফলে রাসুলুল্নাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, "তুমি আয়িশার কাছে ইহা বলিও না। তোমাকে আমি সুসংবাদ দিতেছি বে, আমার মৃত্যুর পর আবূ বকর (রা)-এর পরে তোমার পিতা খলীফা ইইবেন। কিষ্ু হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর কাছে ঘটনাটি বনিয়া দিলেন। अनिয়া আয়িশা (রা) রাসূলूল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে ইহা কে জানাইয়াছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমাকে ইহা তিনি অবহিত করিয়াছেন যিনি সর্বজ্ঞ সম্যক অবগত। কিষ্ুু আয়িশা (রা) বলিলেন, মার্রিয়াকে আপনি নিজের জন্য হারাম করিয়া না নেয়া পর্যত্ত আমি আাপনার দিকে চোখ ঢুলিয়া তাকাইব না। ফলে রাসূনুল্নাহ্ (সা) মারিয়াকে হারাম করিয়া निলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ ত'আলা ইহার সূত্রে দুর্বলত রহহিয়াছে।
 ইবุন জুবায়র, আতা, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব, আবূ জাদ্ুু রহমান সুলামী, আবূ মালিক ইবনে কাছীর ১১তম থও-২২

ইবরাহীম নাখয়ী, হাসান, কাতাদা, হাসান যাহ্হাক, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ :
 (স্গা) বनিয়াছেন ঃ



 অকুমারী; যাহাতে অধিক আনন্দ লাভ করা যায়।

তাবারানী (র).......বুরায়দা (রা) ইইতে মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেন যে, বুরায়h (রা) বলেন ঃ আল্ধাহ্ ত'অানা এই আয়াতে রাসূনूল্নাহ্ (সা)-কে কুমারী ও অকুমারী ग্ত্রী দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে অকুমারী হইলল ফিরআাউনের ত্তী আসিয়া এবং কুমারী হইন ইমরাক্নর কন্যা (মরিয়ম (আা)।

ইবন্ आসাকির (র).......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, জিবরীল (অা) একদিন রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। হযরত খাদীজা (রা)-ও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। জিবরীল (আ) বলিলেন, আল্মাহ্ ত'আলা খাদীজার নিকট সানাম পাঠাইয়া সুসংবাদ দিয়াছেন বে, জান্নাতে ঢাঁহাকে মুক্তার তৈরি এমন একটি ঘর দান করিবেন যাহা ঠাণাও নয় গরমও নয়। ভেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট ও হাঁক-ডাকের বানাই নাই। উহার অবস্থান হইবে ইমরান তনয়া মরিয়ম এবং সুযাহিম তন্যা শ্ত্রী আসিস়ার ঘরের মধ্যখানে।

অन্য এক হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-এর মৃহ্যুকানীন সময়ে তাঁহাকে দেথিয়া বনিলেন, খাদীজ! তোমার সতীনদের সংণে তোমার সাঙ্ষাৎ হইলে আমার সালাম বলিও। খাদীজা (রা) জ্জ্ঞ্ঞসা করিলেন, হযূর! আমার পৃর্ব্বে কি আপনি কাউকে বিবাহ করিয়াছিলেন? উত্তরে রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, আমি কাহাকেও বিবাহ করি নাই। কিন্ু আল্নাহ্তাঅালা ইমরান তনয়া মরিয়ম, ফিরআাউন পত্রী আসিয়া এবং মূসার বোন কুলসূমকে আমার সংণে বিবাহ দিয়া রাখিয়াছেন। এই হাদীসটি দুর্বন।

আবূ ইয়ালা (র).......আাবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমাকে অবহিত করা হইয়াছে বে, আল্নাহ্ ত'জালা জান্নাতে ইমরান তনয়া মরিয়ম, মূসার বোন কুলসূম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়াকে আমার সংগে বিবাহ দিয়াছেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ এই সংবাদ ঔনিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম বে, ধন্য আপনি, হে আল্লাহ্র রাসৃন! এই হাদীসটিও দুর্বল।

#   

 (V) كُتْمُّر تَعْحَلُوْكَ

## 




৬. তে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদিগের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি ইইতে। याহার ইষ্ধন হইটে মানুষ ও প্রস্তর; যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহ্রদয় কঠোরস্বভাব- ফিরিশতাগণ, যাহারা অমান্য করে না আল্লাহ তাহাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা এবং তাহারা যাহা কর্রিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।
৭. হে কাফির্গণ! আজ তোমরা দোষ শ্থালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতে।
৮. 下ে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্রই নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা, সষ্ভবত তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দকর্মত্তলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্মাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিহি। সেই দিন আল্লাহ নবী এবং তাহার মুমিন সংগীদিগকে অপদস্থ করিবেন না। তাহাদিগের জ্যোতি তাহাদিগের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।’

তাফসীর ঃ সুফিয়ান সওরী (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা)
 পরিবার-পরিজনকে দীনী আদব ও শিক্ষা প্রদান কর।

আनी ইবন্ আবূ তানহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন :
 নাফরমানী ইইতে বাঁচিয়া থাক এবং পরিবার-পরিজনকে অাল্লাহ্র রিয়েের তাকীদ কর; তাহা ইইলে আল্নাহ্কে তোমাদিগকে জাহান্নাম ইইতে রক্ষা করিবেন।

যুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাহার অর্থ নিজে থোদাভীতি অর্জন এবং পরিবার-পরিজনকে খোদাউীতি অর্জনের উপদেশ দিতে থাক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিবার আদেশ দাও, আল্লাহ্র নাফ্রমানী হইতে বারণ কর; নেক কাজ্জ তাহাদেরকে সাহায্য কর এবং মন্দ কাজ করিতে দেথিলে প্রতির্রোধ কর।

यাহ्হাক ও মুকাতিন (র) বলেন : আষ্মীয়-স্বজন দাস-দাসী ও অन্যান্য অধীনস্থদেরকে আল্পাহ্র নির্দেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার শিক্ষা প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্।

এই আয়াতের অর্থ সপ্পর্কে বর্ণিত আছে। সাবুরা (র) হইতে আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা কর্রেন বে, রাাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাত বছর বয়সে উপনীত হইলে শিঙ্̧দেরকে নামাব্যে আদেশ দাও। দশ বছর বয়়ে নামাভের জন্য প্রঢ়োজন হইলে প্রহার কর। ফকীহণ বলেন বে, এই নির্দেশ শষু নামাবের জনাই নহে, বরং রোযা ইত্যাদির জন্য এই নির্দেশ প্রব্যোজ্য ইইবে। ভেন প্রাধ্যব়ক্ক ইইবার পৃর্বিই ছেলে-লেয়েরা নামাय-রোयা ইত্যকার ইবাদত করিতে, যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে अडग्र इए़।
 প্রস্তর।
 হইন প্রতিমা যাহার পুজা করা হ্য়। ব্যেন অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার তোমরা পূজ্জা কর উহা জাহান্নামের ইপ্ধন হইবে। ইবৃন মাসंউদ
 যা মরা পঁচা লাশের চেয়েও দুর্গক্ঞুুক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুন आবীय ইব্ন আবূ দাউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আদ্নু আযীय (র) বনেন, आম্ ঐনিতে পাইয়াছি বে, রাসূলূন্ধাহ् (সা)


তখন সেখানে কতিপয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোকও উপস্থিত ছিলেন। আয়াতটি ঔনিয়া বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসৃন! জাহান্নামের পাথর কি দুনিয়ার পাথরের ন্যায় হইবে? উত্তরে রাসৃনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ याँহার হাত্ আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নামের একটি পাথর ચও গোটা দুনিয়ার সকল পাহাড়র চেট্যও বড় হইবে। ऊনিয়া লোকটি বেহঁশ হইয়া সংণে সংগে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। রাসূল্মাহ (সা) তাহার বুকে হাত দিয়া লোকটি জীবিত আছে বুঝিতে পার্রিয়া তাহাকে ডাক দিয়া বলিনেন, হে বৃদ্দ! পড় ‘লাইলাহা ইন্নাল্মাহ' লোকটি মুথ্ে কলেমা পড়িলে রাসূনুল্নাহ (সা) তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবাগণ জিঞ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহুর রসূল! এই সুসংবাদ কি কেবল তাহারই জন্য? রাসূনুন্মাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যা, কারণ আল্মাহ্ ত‘আলা বলেন।
 আমার সশ্মুথে দগায়মান হওয়ার ভয় রাথথ এবং আমার ধমকীকে ভয় করে। ইহা মুরসাन ও গরীব হাদীস।
 কट্ঠার স্ষंजব ফি́রিশণাণণণ, यাহারা কাফির্রদের প্রতি সামান্যতম দয়াও দেখাইবে না। সৃষ্টিগতভাবেই উহাদিগের স্বভাব বড় কঠোর এবং আকৃতি বড় ভয়ানক।

ইবন आবূ হাতিম (র)....... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইকরিমা (র) বলেন, জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামের নিকট দরজায় পৌছিবে তখন প্রথম দুররজায় চার লক্ষ ফিরিশতা দেথিতে পাইবে যাহাদিগের চেহারা হইবে কালো ও দাঁতগুলি ইইবে বড় ও ভয়ানক। আল্লাহ্ তাজালা উহাদিগের অন্তর হইতে দয়া-মায়া উঠাইয়াঁনিয়াছেন। উহাদিগের একজনের অন্তরেও অণু পরিমাণও দয়া থাকিবে না। একটি পাথ্রি দ্রতত দুই মাস উড়িয়াও এই কাঁধ হইইতে আরেক কঁঁধ পৌীছিতে পারিবে না। অতঃপ্রর তাহারা দরজায় কুরআনে বর্ণিত ঊনিশজন ফিরিশিতা দেখিতে পাইবে। উহাদিগের এক একজনের বুক হইবে সত্তর বছর দূরত্রের পরিমাণ চওড়া। অতঃপর উহাদিগকক এক দরজা হইতে আরেক দরজার দিকে নিক্ষেপ করা ইইবে। ইহাতে পাঁচশত বছর সময় নাগিয়া যাইবে। প্রত্যেক দরজায় প্রথম দরজার ন্যায় ফিরিশত দেখিতে পাইবে। এভাবে সর্বশেষ দরজা পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে।

जर्थाe जाशाরা আল্नाহ्र কোন নির্দেশই অমান্য করে না। আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহারা উহা পালন করে। এবং আল্লাহূ বে কোন আদেশ পালনেতাহারা সম্শূর্ণ সক্ষম। ইহাদিগের নাম হইন যাবানিয়া।


শ্পালনের চেষ্টা করিও না। কারণ তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই আজ কবূল করা হইবে না। আজ কেবল তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া ইইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
जर्थाৎ 水 ঈমানদারগণ! তোমরা স্সঠকতাবে দৃঢ়তার সহিত এমনजাবে খাঁি তওবা কর, য়াহা তোমাদিগের পূর্বকৃত অপরাধ মোচন কর্রিয়া দেয় এবং যাবতীয় অন্যায় ও দোষ-৫ুটি হইতে তোমাদিপকে পবিত্র করিয়া তোলে।

ইবন জারীর (র)....... উমর ইবৃন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উমর (রা)动 অর্থাৎ ভুলবশত কোন অপরাধ হইয়া গেলে পুনরায় উহা আর না করা।

সুফিয়ান সাওরী (র) ....... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উমর (রা) বলেন,
 কিংবা পুনরায় করিবার ইচ্মা না করা।

আবুল ज़াহওয়াস (র) প্রমুখ নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উমর (রা)-কে Lin করা এবং জীবনে জর কখনো উহার পুনরাবৃত্তি না করা।

আ'মাশ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন,
 পুনরায় উহা না করা।"

এই সব বর্ণনার ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, তওবাতুন নাসূহা অর্থ ঃ বে ঔনাহ হইয়া গিয়াছে উহা ত্যাগ করা, কৃত অপরাধের জন্য অনুতণ্ঠ হওয়া এবং অবিষ্যতে না করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। তাহা ছাড়া কৃত অপরাধ যদি কাহারো হক সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে যथানিিয়ে যাহার হক তাহার কাছে ফির্রাইয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র).......ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত শে, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অনুত্ণ इওয়াই তাওবা। ইবৃন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন आবূ হাতিম (র).......উবাই ইবৃন ক’ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাই ইব্ন কাব (রা) বনেন ঃ আমাদিগকে বনা ইইয়াছে লে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্ব
 করিবে অথচ ইহা এমন একটি কাজ যাহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহাত্ অসভ্তুষ্ট হন। (২) পুরুষ পুরুচ্যের

সহিত এবং নারীী নারীীর সহিত সমকামিতায় লিপ্ হইবে। অথচ আল্নাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহা হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাতে অসত্তুষ্ট হন। যতক্ষণ পর্যত্ত তাহারা এই অপরাধ্ধে লিঙ্ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদিগের কোন নামায কবুল হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা জাল্ধাহ্র নিকট তাওবা নাসূহা করে।

যির ইব্ন হাবাইশ (র) বলেন, এই কথা అনিয়া আমি উবাই ইব্ন কাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম বে, ঢাওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন; আমি রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বনিলেন, তাওবা নাসূহা হইল কোন অপরাধ হইয়া গেলে সংগে সংগে অনুতণ হওয়া এবং পরে আর উহা পুনরাবৃত্তি না করা।

ইবন आবূ হাতিম (র).......হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন। তিনি বলেন, তাওবা নাসূহা হইল কৃত অপরাধকে ঘৃণা করা ও উহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দৃছ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাওবা করিলে আাল্লাহ্ ত'আালা পৃর্বকৃত পাপ ক্ কা কর্রিয়া দেন। বেমন সহীহ্ হাদীসে আছে বে, রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম পূর্বকৃত অপরাধ ফ্মমা করিয়া দেয় এবং তওবাও পৃর্বকৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়।

উল্লেখ্য বে, পৃর্বকৃত অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাওবা কর্নিয়া মৃত্যু পর্য্ত উহার পুনরাবৃত্তি না করা শর্ভ, নাকি পুনরায় সেই অপরাধ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট হইবে ইহাতে দ্বিমত রহহ্যাছছ। এক হাদীলে আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মুসলমান হইয়া ব্যে ব্যক্তি ভালো কাজ করিবেবে জাহেনী যুগের কৃতকর্ম্মের জন্য তাহাকে পাকড়াও করা হইবে না আর «ে ব্যক্তি মুসনমান ইইয়াও মন্গ কাজ করে, তাহাকে পূর্ব্রে ও পরের সকল অপরার্ধে জন্যই পাকড়াও করা হইবে। ইহাত বু বা যায় বে, তাওবার পরে পুনরায় ৫নাহ্ করিলে পূর্বের ওনাহ মাফ হইবে না, কারণ ইসলাম গ্রহণ করা ঢাওবা অপ্পো শক্তিশানী হওয়া সজ্త্ৰে যখন এমন হয় তাহা হইলে তাওবার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই।


অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দ কর্মধ্ণলি ब্মেচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ ত'আলা নবী এবং তাঁহার ঈমানদার সংগীদিগকে অপদস্ত করিবেন না। উহাদিগের সম্মুণ্ে ও ডানে জ্যোতি প্রধাবিত হইতে থাকিবে।

সূরা হাদীদে বর্ণিত আছে, তহারা বলিবে :
 অর্থাৎ উহারা সেই দিন বলিবে, হে আমাদিগের প্রিপালক! আমাদিগের জ্যোতি পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকক ক্ষমা কর। নিষচয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্কিমান।

মুজাহিদ, যাহ्হাক ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেন ঃ ঈমানদারগণ এই কथাটি কিয়ামতের দিন তখন বলিবে, যখন দেখিতে পাইবে বে, মুনাফিকদের জ্যোতি নিপ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).......বনু কিনানার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন বে, বনু কিনানার লোকটি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর একদিন আমি রাসূনুল্মাহ (সা)-এর পিছনে নামাय পড়িয়াছিনাম। তখন তাহাকে আমি এই দু'আ করিতে ঞনিয়াছি যে, 'হে আল্লাহ্! पুমি কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে অপদস্ঠ করিও না।

মুহাম্মদ ইবন নাসর মারওয়াযী (র).......আাদ্দুর রহহান ইব্ন জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আদুর রহমান ইবৃন জুবায়র (র) আবূ যর ও অবুদারদা (রা)-কে বनিতে ঈনিয়াছেন বে, রাাসূল্ন্নাহ্ (সা) বলেন ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যাহাকে সিজদা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম সিজদা ইইতে মাথা তুলিবার অনুমতি দেওয়া ইইবে। তখন সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া আমি সম্মুখে ডানে ও বামে তাকাইয়া আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব।

ऊনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! উম্মতের মধ্যে হইতে आপনি আপনার উঅ্থতকে কিতাবে চিনিতে পারিবেবে? উত্তরে রাসূনুন্ধাহ্ (সা) বনিােেন ঃ প্রথমত, আমার উম্মতের ওযূর অংগখলি নূরে চ্মকাইতে থাকিবে। দ্বিতীয়ত, উशাদিগের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত, উহাদিগের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখা যাইবে। চতুর্থত, উহাদিগেন নূর উহাদিগের সম্মুণ্ে প্রাবিত হইবে।

৯. হে নবী! কাফির ও সুনাফিকদিগের বিকুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদিগের থ্রতি কঠোর ₹ও। উহাদিগেন্র জাশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত-নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স्रल!
১০. আাল্লাহ কাফিরদিগের জন্য নূহ ও बূত্রে ন্ভীর্র দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন। উহারা ছিন জামার বান্দাদিগের মধ্যে দুই সৎকর্ম পরায়ণ বান্দার অধীন। কিষ্ু উহারা তাহাদিগের প্রতি বিশ্যাসঘাতকতা কর্রিয়াছিল; ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে जাল্লাহর শাষ্তি হইতে রক্ষা করিতে পার্নিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, ‘জাহান্মামে প্রবেশকারীদিতের সহিত তোমরাও উহাতে প্রবেশ কর।’

তাফসীর ः আল্নাহ্ ত'অালা রাসূলূন্নাহ্ (সা)-কে নির্দ্রেশ দিতেছেন বে,
 আপনি কাফিরদিগের বিরুপ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করুন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শরীয়াতের দজবিধি প্রয়োগ করিয়া জিহাদ করুন আর দুনিয়াতে উহাদিগের প্রতি কঠঠার इউন।
 হইল জাহান্নাম। এই জাহান্নাম বড় নিকৃষ্টম প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আল্নাহ্ ত‘‘আলা বলেন :



जর্থাৎ ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত «্বু মুমিনদিগের সহিত চলাফেরা ও উঠানামা করিলেইই কাফিরদিগের কোন লাভ হইবে না। মুক্তির জন্য পূর্বশর্ত হইল ঈমান। দৃষ্ঠান্ত স্বর্মপ यেমন হযরত নূহ ও হযরত बূত (আ) ছিলেন আল্পাহ্র সৎপরায়ণ দুই বান্দা, ইহাদিগের দুই সহরর্মিণী যাহারা সর্বক্কণ ইহাদিগের সাহচ্র্যে বসবাস করিতেন, অকত্রে জীবনयাপন করিতেন, এমনকি শ্ত্রী হিসাবে পরম অন্তরঙ্গতর সহিত একই বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্ুু ঈমান না থাকার এবং উহাদিগকে রাসূল হিসাবে স্বীকার না করার দরুন এই সাহচর্य তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।
 উহাদিগকে বলা হইল বে, প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।
 স্বামীদের সহিত বিশ্পাসঘাতকতা করিয়া অশ্মীল ও অপকর্ম নিষ্ঠ হইয়াছিল বরং ইহার অর্থ হইল তাহারা দীনের ব্যাপারে নবী স্বামীদের অবাধ্যতা কর্রিয়াছিন। কারণ নবীদের ইবনে কাছীর ১১তম খধ——৫

শ্ত্রীগণ নবীদের সম্মানার্থে সর্বদা অশ্লীন ও অপকর্ম ইইতে নিষ্পাপ ইইয়া থাকেন। ভেমন সূরা নূরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র) সুनায়মান ইব্ন কারম (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সুলায়মান
 বে, তিনি বলেন, এই মহিলাদ্যয় ব্যভিচারে লিষ্ত হয় নাই বরং নূহ (অ)-এর শ্তীর বিশ্বাসঘাতকত এই ছিন বে, সে জনসমাজ্ প্রচার করিয়া বেড়াইত বে, নূহ (আ) পাগল। আর লূত (আ)-এর শ্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা হইল এই বে, লূত (অা)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগকে অপদষ্ত করিবার জন্য সে সমাজের লোকদিগের সং্বাদ প্রদান করিত।

আউফী (র). বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকত ছিল এই বে, তাহারা নূহ ও লৃত (অা)-এর দীনের বিরোধিতা করিত। নূহ (অ)-এর त্রী নূহ (আা)-এর গোপনীয় খবরা-খবর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিত। কোন ব্যক্তি গোপনে ঈমান আনয়ন ক়রিলে সে সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিকট তাহা ফাঁস করিয়া দিত। আর লূত (আ)-এর ন্তীর কাজ ছিল এই বে, লূত (অা)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগের সহিত অপকর্ম করিবার জন্য শহরবাসীকে সংবাদ প্রদান করিত।

যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন নবীর শ্ত্রী কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাত্কত ছিন দীনের ব্যাপারে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে বহু সং্খ্যক আলিমের মত হইল এই বে, "কোন ক্ষ্যাপ্রাষ্ট ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়" বাজারে প্রচলিত এই হাদীসটি সঠিক নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জনৈক বুযুর্ণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে বে, তিনি রাসূনুল্মাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বে, ছে আল্নাহ্র রাসূল! আপনি কি বলিয়াছিলেন বে, কোন ক্ষমাপ্রাপ্ ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ফমা করিয়া দেওয়া হইবে।' উত্তরে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ না বनि নাই, তবে এখন বনিতেছি।


## 

## 

১১. অাল্লাহ মুমিনদিগের জন্য উপস্থিত করিচেছেন ফিন্বাউনের পচ্রীর দৃষ্টান্ত, শে প্রার্থনা কর্রিয়াছিন, ‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্রাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং মামাকে উদ্ধার কর্ন ফির্রজাউন ও তাহার দুষ্ᅲৃতি হইতে এবং অামাকে উদ্ধার কর জালিম সপ্প্রদায় হইচে।'
১২. जারও দৃষ্ঠান্ত দিত্তেছেন ইমরান তনয়া মার্য়ামের— বে তাহার সতীত্ন রক্মা করিয়াছিন; ফলে আামি তাহার মধ্যে র্রহ ফুঁকিয়া দিয়াছিনাম এবং সে তাহার প্রতিপানকের বানী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া প্রহণ কর্রিয়াছিল। সে ছিল অনুগতদিগের একজন।

ঢাফ্সীর ঃ এইইখানে আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন বে, ঠেকাবশত কাফির্রদিগের সহিত ঊঠা-বসা ও মেলামেশা করা ঈমানদারদিপের জন্য ক্ষতিকর নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 जर्थाए ऊमानमारशণ यেन ঈমানদারদের ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুর্রেপ গ্রহণ না করে। বে ব্যক্তি এইর্রপ করিবে তাহার সংণগ আন্নাহ্র কোন সস্পর্ক নাই। তবে আা্মরক্ষার জন্য হইলে তাহা ভিন্ন कथा।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ফিন্রআউন আল্লাহ্র এই দুনিয়ার সেরা কাফির থোদাদ্রাহী ছিল। কিন্ুু আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি বে, সে তাহার ন্র্রীর বিদ্দুমাত্র কতিসাধন করিতে পারে নাই। একদিকে স্বামী কুফন্রী করিয়া বেড়াইত অপরদিকে সে অক্ষরে অক্ষরে আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করিয়া চলিত। ইহাত প্রমাণিত হয় বে, আল্লাহ্ ত'অলা মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। একজনের অপরাধের জন্য তিনি অন্যকে শাশ্তি দেन ना।

ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন বে, সুলায়মান (র) বলেন, ফির্াউন তাহার ঙ্তীকক উত্তষ্ট রোদের মধ্যে ফেলিয়া শাস্তি দিত। শাস্তি প্রদান কর্বিয়া সে চলিয়া গেলে ফিরিশতাগণ ডানা দ্বারা ঢাহাকে ছায়াদান করিতেন। তখন তিনি জান্নাতে নিজের ঘর দেখিতে পাইতেন।

ইবন জারীর (র).......কাসিম ইব্ন আবূ বাযৃया (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ইব্ন বায়यা (র) বনেন, ফির্রাউন্নে শ্ত্রী ঔধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিত বে, কে জয়লাভ

করিল। ফিরাআউন, না মূসা ও হারূন। উত্তরে বলা ইইত মে, মূনা ও হার্মন (আ) জয়নাভ করিয়াছে। তখন তিনি বলিতেন, আমি মূসা ও হার্নের প্রতিপালকের উপর ঈমান রাখি। এই সংবাদ ফিরআউনের কানে দেওয়া হইলে তাহার কর্মকর্তাদের এই নির্দেশ দিত থে, বড় বড় পাথর খণ্ড সং্র্রহ করিয়া তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া তাহাকে এই ধ্যান-ধারণা হইতে ফিরিয়া আসিতে বল, যদি তিনি ফিরিয়া আসেন তো তিনি আমার স্ত্রী। অন্যথায় পাথর চাপা দিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান কর। তাহা করা হইলে তিনি উপরের দিকে মাথা তুলিয়া জান্নাতে তাঁহার গৃহ দেখিতে পাইলেন । ফলে তিনি তাঁহার ঈমানের উপর অটল্ল থাকেন। সংগে সংগে তাহার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া যায়। আর ফিরআউনের সহচররা তাহার প্রাণহীন দেহের উপর পাথর চাপা দিয়া রাথে।
 দু‘আ করিয়াছিল যে, তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহহ নির্মাণ করিও। এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ফিরআউনের স্ত্রী গৃহ নির্মাণের দরখাস্ত করিবার পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি আগে বলিয়াছেন, তোমার নিকটে, অতঃপর গৃহনির্মাণের দরখাশ্ত করিয়াছেন। এক মরফু হাদীস দ্ঘারাও জানান যায় যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) গৃহ নির্মাণের পূর্বে প্রতিবেশী যাচাই করিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন।
 ফিরাআউনের স্ত্রী এই দু'আ কর্রিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ফিরআউন ও তাহার কার্যকলাপ হইতে মুক্তি দাও। কারণ তাহার এই সব কুফরী কর্মকাণ্গের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল হইতে মুক্তি দাও। উল্লেখ্য যে, ফিরাআউনের এই স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া বিনতে মুযাহিম (রা)।

আবূ জাফর রাযী (র).......আবুল আলিয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, ফিরআউনের খাযিনের স্ত্রীর পৃর্বে তাহার স্ত্রী ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনা ছিল এইভাবে যে, তাহার স্ত্রী ফিরআউনের একটি মেয়ের মাথার চূল আঁচড়াইতেছিলেন। হঠাৎ হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া গিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, যে আল্নাহ্র প্রতি কুফরী করিয়াছে সে ধ্বংস হউক। তাহাকে ফিরআউনের মেয়েটি বলিল, আমার পিতা ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার পিতার এবং প্রত্যেক বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্। তখন সে তাহাকে চপেটাঘাত করিল এবং তাহার পিতাকে সেই সংবাদ প্ৗৗছাইয়া দিল। ফিরআউন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে বলিল, আমি ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার এবং প্রত্যেক

বস্থুর রব হইলেন আল্লাহ্ এবং আমি তাহারই ইবাদত করি। এই কথা ఆনিয়া ফির্রআউন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ঘ করিন। তাহার জন্য পেরেক তৈরি করাইল। এবং হাত পা বাঁধিয়া শাস্তি দিল। এবং তাহার ঊপর সাপ ছাড়িয়া দিল। এইভাবে শাস্তি দিতে লাগিল। ইহার পর একদিন ফিরজাটন দেখিতে আসিল এবং বলিল, এখনও তুমি কি পৃর্বের কথা পরিত্াগ কর নাই ? তিনি বলিলেন, आমার ও তোমার এবং সমস্ত বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্। ফিররাউন বলিল, ঢুমি যদি তোমার কথা হইতে বিরত না হও তবে তোমার সম্মুথে তোমার ছেলেকে যবাই করিব। তিনি বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ম তুমি করিতে পার। অতঃপর তাহার সম্মুথে তাহার ছেলেকে হত্যা করিল। তখন ছেলেটির ক্রাহ তাহাকে সুসংবাদ দিল আর বলিল, হে মা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমার জন্য আন্নাহৃন নিকট এইজ্রপ সওয়াব রহিয়াছে। তখন সেই মহিলা לধ্ব্যধারণ করিলেন। অতঃপর আরো একদিন ফিনরাউন আসিয়া পূর্ব্বের মত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিন। তিনিও পৃর্ব্রের মত উত্তর প্রদান করিলেন। তখন ফির্রাউন তাহার ছেলেকে তাহার সশ্মুথে হত্যা করিল। এইবারও তাহার ছেলের ক্র তাহাক্ সুসংবাদ দিল এবং ไৈর্যধারণ কর্রিতে বলিল। আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য এমন এমন সওয়াব রহিয়াহে।

বিবি আসিয়া (রা) মহিলার বড় ছেলে ও ছোট ছেলে উভয়ের কথা খনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা ঔনিয়া ফির্াউনের ত্ত্রী বিবি আসিয়া ঈমান আনয়ন করিলেন। আর খাযিনের স্ত্রী সেই মহিলার মৃহ্যু হইয়া গেল। আর সেই মহিলার জন্যা জান্নাতে বে সওয়াব, মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াঢে তাহা বিবি আসিয়ার সশ্মুখে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং তাহা প্রত্যক্ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ঈমান আরো শক্তিশানী হইন এবং ইয়াকীন বৃদ্ধি পাইল। যখন ফির্রাউন বিবি আসিয়ার ঈমান আনার সংবাদ পাইল, তখন তাহার সভাসদগণকে বলিল, তোমরা আসিয়া বিনতে মুযাহিম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? তাহারা বিবি আসিয়ার প্রশংসা করিল। ফির্রাউন বলিল, সে তো আমি ছাড়া অপর রবের ইবাদত করে। ঢখন তাহারা বলিল, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর তাঁহার জন্য পেরেক তৈরি করিয়া হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে শাস্তি দিল। এই সময় বিবি আসিয়া আল্লাহ্র নিকট দু‘আা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমার জন্য জন্নাতে একটি घর নির্মণ করুন। এই সময় ফির্রजাউন উপস্থিত ইইয়া গেন। তিনি জান্নাতে তাহার জন্য তৈরি ঘর প্রত্যক্ষ করিয়া হাসিয়া পড়িলেন। তখন ফির্রাউন বলিল, তোমরা কি বিবি আসিয়ার পাগলামী দেথিতেছ না? আমি তাহাকে শাস্তি দিতেছি আর সে হাসিত্তেে। ঢৎঙ্কণাৎ বিবি আসিয়ার মৃত্যু হইয়া গেন।

जर्थाৎ 位णीয় দृष्टात्ठ शইन ইমরান তনয়া মারয়ান্মে। সে তাহার সতীত্৭ রক্ম করিয়াছিন।

 হযরত জিবরীল (आ) একজন সুঠাম মানুব্বে অকৃতিতে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিয়া নিজের মুখ দ্রারা তাহার বুকের মধ্যে ফুঁক প্রদান করে। ইহাতেই তাঁহার গর্ভে হযরত ঈসা (অা) অগমন করে।
 মরিয়ম (অা) আল্ধাহ্হ তাকদীর ও শরীয়াত্তর পূর্ণ অনুগত ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র).......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) একদিন মাঢিতে কয়েকটি বৃত্ত আাকিয়া বনিলেন ঃ তোমরা কি জান এইఆণল কী? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্ধাহ্ এবং তাঁহার রা|nূলই ভালো জানেন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "জান্নাতী রমণীদের মধ্যে যাহারা সর্বল্রেষ্ঠ তাহারা হইন, যথাক্রু্ম খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ, ফাত্যো বিনতে মুহাম্মদ, মরিয়ম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম ফির্রজাউনের শ্ত্রী।

বুখারী ও মুসনিমের হাদীসে আছে বে, রাসুলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ পুরুম্দের মধ্যে বহুলোকই মনীষা সস্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্ু মহিলাদের মধ্যে এইর্রপ মনীযা অর্জন কর্রিয়াছ్ মাত্র তিনজন। ফিরআআউন পত্নী আসিয়া, ইমর্নান তনয়া মরিয়ম, খুয়ায়ানিদ তনয়া খাদীজা (রা)। আার সকন খাদ্যের উপর ছারীদূর শ্রেষ্ঠত্ যেমন, সকন নারীর ঊপর আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ণ ঠিক তেমন। ‘বিদায়া ও নিহায়া’ প্রচ্থ ঈসা ইব্ন মর্য়মমের কাহ্হিনীতে আমি এই হাদীসখুলির সনদ ও শদসহ উল্লেখ করিয়া বিত্তারিত आলোচন্না করিয়াছি। উপরে আমরা এই কথা প্রমাণ করিয়াছি বে, ইমরান তনয়া-মরিয়ম ও ফির্রাউন পত্নী আসিয়া জান্নাতে রাসূল (সা)-এর স্ত্রী হইবেন।

# উনত্রিশতম পারা मूर्जा मून्न्क <br> ৩০ আয়াত, ২ র্তকু, মক্কী 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম আহমদ (র) ....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন শে, আবূ হহারয়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরজান মজীদে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে, या উহা পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। ফলে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। সূরাটি হইল সূরা মুলุক। ইমাম তিরমিযী (র)-এর মতে হাদীসটি হাসান।

ইব্ন आসাকির (র) ........ आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের পূর্বেকার যুগের এক ব্যক্তি মারা গেল। তাহার তাবারকাল্লাयী সুরা কণ্ঠস্থ ছিন। তাহাক্ক কবরে দাফন কর্রার পর ফিরিশ্ত্ত আসিলে সেই সূরাটি आসিয়া れঁপিয়া পড়িল। ফিরিশ্শা বলিলেনন, पूমি বেহেতু আল্নাহ্র কিতাবের একটি অংশ। আমি তোমাকে পেরেশান করিতে চাই না এবং আমি তোমার ও আমার কোন প্রকার লাত-কত্রির মালিক নই। ঢুমি यদি এই ব্যক্তির নাজাত চাও তাহা হইলে আল্লাহ্র নিকট যাইয়া সুপারিশ কর। তখন লেই সূরাটি আল্লাহ্র নিকট যাইবে আর বলিবে, অমুক ব্যক্তি তোমার কিতাব ইইতে আমাকে শিখিয়াছে এবং আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছে। আমি তাহার অন্তরে থাকাকানীন তুমি কি তাহাকে আध্ দিয়ে জ্বালাইবে এবং তাহাকে শাস্তি দিবে? यদি তুমি তাহা করিতে চাও তবে তোমার কিতাব ইইতে আমাকে মিটাইয়া ফেন। তথন আল্লাহ্ বলিবেন, ঢুমি কি রাগান্বিত হইইয়াছ? সূরাটি বলিবে, আমার জন্য রাগ করার অধিকার আছে। আল্वাহ্ বनिবেন, যাও, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করিলাম। সেই সূরাটি আসিয়া কবরের সেই ফিরিশিত্তকে হাকাইয়া বাহির করিয়া দিবে। অতঃপর সে, মৃত ব্যক্তির মুদে আসিয়া বলিবে, ধন্যবাদ তোমার, ঢুমি আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছিনে। ধন্যবাদ বক্সের, বে আমাকে সংরক্ষণ কর্রিয়া রাথিয়াছে। ধন্যবাদ এই যুগলপদের, বে আমাকে নিয়ে

দাঁড়াইয়াছিল। এইভবে সেই সৃরাটি মৃত ব্যক্তিকে কবরের ফেরেশান মুক্ত রাখিবে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন হাদীসটি বর্ণনা করিলেন, তখন ছোট-বড়, গোলাম ও আयाদ সকলেই এই সূরাট্টিকে কণ্ঠস্থ কর্নিয়াছিলেন। তাই এই সূরাকে নাজাত দানকারী নামকরণ করেন। ইব্ন কাছীর বলেন, আমি বলি, এই হাদীসঢি অত্তন্ত গর্রীব।

তাবারানী ও যিয়া মাকদেসী (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন, রাসূनून्बाহ् (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরजানে এমন একটি সূরা আছে যাহা আল্লাহ্র সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার পাঠকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়াছে। উহা इইন সূরা মুন্ক। ইমাম তিরমমীী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আাব্বাস (রা) বলেন, জনৈন সাহাীী কোন এক বনে তাঁু ফেলে। পরক্ষণে সে টের পাইন ভে, উशা একটি মানুষ্রে কবর এবং কবরের মধ্যে লোকটি সূরা মূল্ক পাঠ করিতেছে। পাঠ করিতে করিতে সে সুরাটি সমাণ্ত করিয়া ফেলে। ফিরিয়া আসিয়া সেই সাহাবী রাসূলূল্নাহ্ (সা)-কে ঘট্নাটি অবহিত করিলে তিনি বলিলেন ঃ ‘সূরাটি’ প্রতিরোধকারী ও মুক্তি দানকারী। উহা পাঠকারীকে কবর আযাব হইতে মুক্তি দান করে।"

ইমাম তিরমিযী (র) ....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) আলিফ লাম মীম তানयীল ও তাবারাকাকাল্লাयী না পড়িয়া কখনো ঘুমাইতেন না। লায়ছ (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, এই দুইটি সূরার ফ্যীলত কুরআানের অন্যান্য সুরার তুননায় সত্তরুণ বেশী।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনूল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আমি চাই বে, এই সূরাটি (সূরা মুল্ক) আমার প্রে্যেক উম্মতের অন্তরে গাথিয়া থাকুক।"

আদ্ম্নাহ ইব্ন হুমাইদ (র)...... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস ওনাইব, याহা খनिয়া ঢুমি খুশী হইবে? উভ্ভরে সে বनिন, ए্যা ওনান। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ ঢুমি নিজে সূরা মুন্ক পড়, এবং পরিবার্রে সকনকে ও প্রতিবেশীকে উহা শিষ্ষা দাও। কারণ, উহা মুক্তিদানকারী ও ঝগড়াকারী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সহিত ঝাগড়া কর্যিয়া উহার পাঠকারীকে সে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবে এবং কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। রাসূনুন্बাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আমার একান্ত কামনা বে, এই সৃরাটি আমার প্রত্যেক উস্মত্রে অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।"

## 



 সর্বশক্তিমান।
२. यিनि সৃষ্টি কর্রিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীী্মা কর্রিবার জন্যকে তোমাদিগেন মধ্যে কর্ম্ উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, কমাশীল।
৩. यিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সঙ্ৰাকাশ। দয়াময় অল্লাহর সৃষ্টিতে ঢুমি খুঁত দেখিত্ত পাইবে না; আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ক্রুটি দেখিতে পাও কি?
8. অতঃপর ঢুমি বার্রবার দৃষ্টি ফির্রাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিন্রিয়া आসিবে।
৫. आমি নিকট্বর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি। প্রদীপমানা ঘারা এবং উহাদিগকে কর্নিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য প্রত্তুত র্রাখিয়াহি জ্বনন্ত অপ্নির শাস্厄ি।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'আলা নিজের প্রশংসা বর্ণনা পৃর্বক এই সংবাদ দিতেছেন বে, গোটা সৃষ্টি জগতের কর্ত্ত্ণ তাঁহারই করায়ত্ব। তিনি যাহা ইচ্ছ তাহাই করিতে পারেন। णাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞ ও ন্যায় পরায়ণতার কারণণ তিনি যাহা করিতে চাহেন উহা ঠঠকাইবার এবং তাঁাকক জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। অতঃপর আল্gাহ্ ত'আানা বলেন :
 আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় ভে, মৃত্যু অনস্তিত্ত হইতে অস্তিত্ব লাভ করা একটি বস্থু । কারণ উহা মাখলূক। আয়াতটির অর্থ হইন, আল্লাহ্ ত‘‘আলা সৃষ্ট জগতকে অনস্তিত্ণ হইতে অন্তিত্বে আনিয়াছেন।
 অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ দান করিয়াছ্ছেন বে, তিনি পরীক্ষা করিবেন কাহার আমল বেশী উত্তম।

ইবনে কাছীর ১১তম খ্-২৬

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্মাহ্ বলেন :
كَ ك्َथाৎ তোমরা কিভাবে আল্লাহ্র সহিত কুফরী কর, অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা প্রাথমিক অবস্থা তথা অনস্তিত্বকে মৃত্যু এবং অস্তিত্ব দানকে জীবন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র)
 আল্লাহ্ তা‘আলা বনী আদমকে এক সময় মৃত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। অতঃপর পার্থিব জগতকে জীবন বসবাস করিবার এনং আখিরাতকে প্রতিদান ও চিরকাল অবস্থান করিবার স্থান বানাইয়াছেন।
 পরীক্ষা করিবেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কাহার আমল ভালো। এখানে ' اَيُـُـُمْ اَحْتَرْ
 করা নয় বরং ভালো আমল করাই আল্লাহ্র কাম্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ
 তাহা সত্ত্তেও কেহ তাঁহার নাফরমানী করিয়া ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার কাছে তাওবা করিলে তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 সপ্তাকাশ। অনেকের মতে, এই সপ্তাকাশ উপরে নীচে একটির সহিত মিলিত। দুই আকাশের মাঝে কোন ফাঁক নাই। আবার অনেকের মতে, একটির সহিত অপরটি মিলিত নহে বরং প্রতি দুই আকাশের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। তবে দ্বিতীয় মত্তিই সঠিক। মি‘রাজের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত।
 সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উহাতে কোন প্রকার বৈপরীত্য ও দোষ বা ত্রুটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 করিয়া তুমি দেখ যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখিতে পাও কিনা।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্হাক ও সওরী (র) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য

s. পাও কি?


অর্থাৎ একবার তাকাইয়া यদি নিশ্চিত হইতে না পার তাহা ইইলে আবারো চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখ। দেখিবে সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ক্নান্ত হইয়া তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন প্রকারেই তোমরা আমার সৃষ্টিতে কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারিবে না।


 আকাশের দিকে তাকাও, চিন্তা গবেষণা কর কিন্তু কোন প্রকার খুঁত ও ক্রুটি বাহির করিতে তোমাদিগের দৃষ্টি ব্যর্থই হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় সৃষ্টির নৈপুণ্য ও শোভা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন :
 প্রদীপমালা তথা নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি। এই নক্ষত্রসমূহের কতিপয় এমন আছে, যেইগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায় আবার কতিপয় এমন আছে যেইগুলি সর্বদা একস্থানেই স্থির বসিয়া থাকে।
 এই যে, উহাকে আমি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ বানাইয়াছি। অর্থাৎ নক্ষত্র হইতে স্কুলিন নির্গত ইইয়া শয়তানদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই তো গেল শয়তানদের জন্য দুনিয়ার অপমান।
, অर्थाৎ আখিরাতেও আমি উহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। যেমন সূরা সাফ্ফাতের খরুর দিকে আল্মাহ্ বলেন :



অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোইী শয়তান হইতে। ফলে উহারা উর্ধ্মজগতের কিছ্ম শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে বিতাড়নের জন্য

উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ ৃনিয়া কেনিলে জ্বনন্ত উন্ধাপিও তাহার পস্চাদ্খাবন করে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাত্মি (র) বর্ণনা করেন বে, কাতাদা (র) বলেন, আকালের নন্ষর্ররাজিকে আল্লাহ্ তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্仑ি করিয়াছেন। আকাশকে স্সশশাভিত করা, শয়ততনের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ ও দিক নির্ণয়়র নিদর্শন।


## 

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

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

৬. যাহারা ঢাহাদিগের প্রতিপালককে অস্ষীকার করে ঢাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাঙ্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!
१. यখন উহারা তন্মধ্যে নিক্ষিষ্ট হইবে তখন উহারা জাহান্নাম্রে শব্দ খনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।
৮. রোষে জাহান্মাম বেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাত্ কোন দলকে নিক্কেপ করা হইবে, উহাদিগক্ক রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, ‘তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আলে নাই?’
৯. উহারা বলিবে, ‘অবশাই আমাদিগের নিকট সতর্ককার্রী জাসিয়াছিন, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, ‘আল্লাহ কিহুই অবতীর্ণ কর্রেন নাই। তোমরা তো মহা বিজ্রান্তিতে রহহিয়াছ।’
১০. এবং উহারা आর্নো বলিবে, 'यদি অমরা তनিতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ কর্নিতাম তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।’
১১. উহারা উহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে। অভিশাপ জাহান্নাসীদিগের জन्य।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ
, অर्थाৎ याशाরा তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। উহাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল কত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়।
 জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা উহার গর্জন ও চিৎকার ুনিতে পাইবে। আর তখন উহা টগবগ করিতে থাকিবে।

 কিছু চাউল বা অন্য কোন দ্রব্য যেমন টগবগ করে, তেমনি জাহান্নামীরাও জাহান্নামের মধ্যে টগবগ করিতে থাকিবে।
 একাংশ অপর অংশ হইতে ছ্নিন্ন হইয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :


অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না এবং দলীল দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত না করিয়া ও মানুষের প্রতি রাসূল না পাঠাইয়া কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন না। তাই জাহান্নামীদের কোন একটি দলকে যখনই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা ইইবে, তখনই জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসিয়াছিল না? উত্তরে তাহারা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যা, আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা উহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিলাম, ‘আল্লাহ্ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।’ যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 আমি কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি না।

অতঃপর জাহান্নামীরা নিজদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ড হইয়া নিজদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে :

অर्बाৎ शाय़! यमि আমাদিগের বিবেক থাকিত এবং যদি আমরা আল্লাহ্র ওহী শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে

আমরা কুফরীও করিতাম না আর এখন জাহন্নামেও নিক্কিজ হইতাম না। কিন্তু উহাদিগের তখনকার এই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না।

আল্মাহ্ তাআলা বলেন :
 নিজদিগেন অপরাধ স্বীকার করিয়া নইবে। অর্ভিশাপ জাহান্নাগীদিগের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)....... आবুল বুহতারী (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আবুল বুহতারী (র) বলেন, যিনি রাসূনूন্নাহ্ (সা) হইতে ওনিয়াছছন, তিনি আমাকে বলেন বে, রাসূলুল্নাহ (সা) বনিয়াছেন ঃ মানুষ স্বেষ্থয় আল্লাহ্র বিধান হইতে বিরত না হఆয়া পর্यন্ত জাল্ধাহ্ তাহাকে ধ্ণং করেন না।

অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্డाহ् (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না, যতঋ্ষণ পর্যন্ত তারা প্রমাণ দ্বারা এই কথা না বুঝিবে বে, জান্নাত্র তুননায় জাহান্নামই তাদরর জন্য বেশী উপযোগী। অর্শাৎ ঊপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া তবে মানুষকে জাহান্নাম নিক্ষেপ করা হইবে!




১২. যাহারান দৃষ্টির অগোচরে ঢাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্মা ও মহাপুরক্কার।
১৩. ঢোমর্রা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বন তিনি ঢো जन्ত্यামী।
 जবগত।
১৫. তিনিই তো তোমাদিগের জন্য ভৃমিকে সুপম কর্রিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং ঢঁহারা প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে जাহার্য গ্রহণ কর। পুনরুण্থান তো ঢাঁহারই নিকট।

ঢাফসীর্র য যাহারা আল্ধাহ্র নিকট দগায়মান হওয়ার ভয় রাথ্ে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে ও নিরানায় পাপকার্য হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে নিণু থাকে আল্নাহ্ ত'আলা সুসংবাদ দিতেছেন বে, তাহাদিগের যাবতীয় ভুল-র্রুটি ক্ষমা

করিয়া দেওয়া ইইবে এবং বিনিময়ে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার প্রদান করা ইইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, যেই দিন আল্মাহ্র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন আল্লাহ্ তা‘আলা সাত শ্রেণীর লোককে তাঁহার আরশের নীচে ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন হইল, সেই পুরুষ যাহাকে কোন অর্থশালী র্পসসী নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্নান করার পর এই বলে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। আরেকজন হইল সেই ব্যক্তি এমন গোপনে দান করিল যে, ডান হাতে কি দান করিল বাম হাত তাহা টের পাইল না।

আবূ বকর বায়যার (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্মাহ্র রাসূল! আপনার কাছে বসিলে আমাদিগের মনে যেই স্বভাব সৃষ্টি হয় আপনার হইতে দূরে সরিয়া গেলে আর তাহা থাকে না। ব্যাপার কি? ওুনিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদিগের রব সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? উত্তরে তাহারা বলিলেন, কেন, গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায়ই তিনি আমাদিগের প্রতিপালক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ‘এই বিশ্বাস থাকিলে তোমাদিগের মনের পরিবর্তন নিফাকের অন্তর্ভুক্ত নহে।’

অতঃপর আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :
钅 অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল, আল্লাহ্ সবই জানেন। তিনি হইলেন অন্তর্যামী, কাহারো মনের কোন কল্পনাও তাঁহার অগোচর থাকে না।
 না, ইহা হইতেই পারে না।
 আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ্বর প্রতি প্রদত নিয়ামতসমূহের কথ্া উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ
 অর্থ! আল্লাহইই তোমাদিপের জন্য ভূমিকে সুগ্ম করিয়া দিয়াছছন। অতএব তোমরা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ কর্যিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পার। তাত্ স্মরণ রাখিও বে, আাল্লাহ্ মঞ্জর না করিলে তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারিবে না। আর তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হইতে আহার কর। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্ঠা করা তাওয়াককুল পরিপন্ঠী নয়। যেমন :

ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে ঈনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা যদি যথাযথভাবে আল্মাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে রিয়ক দান করিবেন, যেমন দান করেন পক্ষীকুলকে। পক্ষীকুল সকালে

ক্ষ্ধা নিয়া খালি পেটে বাহির হয় আর সন্ধ্যাকালে পেট ভরিয়া ফিরিয়া আসে।" হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাখী যেমন আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া বাসায় বসিয়া থাকে না বরং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল সত্ত্বেও তাহাকে সকালে জীবিকার সন্ধানে বাহির হইতে হয়, তেমনি মানুয়রও তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না বরং তাওয়াক্কুলের সংগে সংগে উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। পাথীর জীবিকার সন্ধানে বাহির হওয়া যেমন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে, তেমনি মানুষেরও উপায় অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে।
 করিতে হইবে।

ইব্ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, সুদ্দী কাতাদা (র) বলেন ঃ Lـ यমীনেের দিগ-দিগন্ত ও সকল প্রান্ত। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন,
 ইব্ন কা‘ব (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া তাহার উম্মে ওলাদকে বলিলেন, তুমি यদি
 পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করা। তিনি পরে আবুদ্দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও তাহাই বলিলেন, যে পর্বতের উপর বিচরণ করা।

১৬. ঢোমরা কি নিচ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভৃমিকে ধ্বসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে।
১৭. অথবা তোমরা কি নিচ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঋখ্জা প্রেরণ করিবেন না? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কি রূপ ছিল আমরা সতর্কবাণী!
১৮. ইशাদিগের পূর্ববতীগণ মিথ্যা আরোপ কর্রিয়াছিন; ফলেে কির্রপ হইয়াছিন আামর শাস্ঠি।
১৯. উহারা কি নক্ষ্য করে না উহাদিগের উর্ষ্রদেশে বিহপকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিষ্ঠার করে ও সঙ্ুচিত করে? দয়াময় জাল্লাহই উহাদিগকে স্থিন রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্ঠা।

ঢাফ্সীর ঃ ইহাও সৃষ্টির প্রতি আাল্পাহ্র দয়া ও অনুগ্মহ বে, শিরক ও কুফহীীর কারণে কাফির মুশরিকদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ অ‘আলা ধৈर্যধারণ করেন এবং তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করেন। বেমন এক আয়াতে আল্মাহ্ ত'আানা বলেন :


অর্থ! আল্লাহ্ তাআলা यদি মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের শাז্তি থ্রদদানন করিতেন, তাহা হইলে ভূ-পৃष্ঠে একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সময় দেন। অতঃপর যখন নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে তখন আল্মাহ্ উহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আল্লাহ্ তাহার বান্দাদের সস্পর্কে সম্যক जবগত। আর জইখানে আল্লাহ্ ত'জালা বলিতেছেন :

㐿 जर्थाৎ তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধ্মসাইয়া দিবেন না আার উহা আকশ্যিকভাবে থর থর করিয়া কাপ্পিতে থাকিবে।
 তোমরা কি নিশ্চিত আছ বে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর
 ত্বুও তিনি অনুগ্যবশশ শাস্তি প্রদানে বিলপ করেন।

## जতঃপর আল্পাহ্ ত'অালা ধমক প্রদান করিয়া বলেন

जर्थाৎ आমার সতর্কবাণী এবং উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম কিক্রপ ছিন অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আানা বলেন :
四 পৃর্ব্বর্তীরাও আমার সতর্কবাণী অস্বীকার কর্রিয়াছিন। ফলে আমি উহাদিগকে কঠোর यד্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম।
ইবনে কাছীর ১১তম ২৫-২৭

তাহার পর আল্লাহ্ তারলা বলেন :
 অর্থাৎ মানুষ কি উহাদিগের উর্ধদেশে পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, যাহারা শূন্য আকাশে কখনো ডানা বিস্তার করে আবার কখনো সংকুচিত করে। আল্মাহ্ তো উহাদিগকে এইভাবে শূন্যে স্থির করিয়া রাখেন। ইহাও তো আল্লাহ্র কুদরত ও অনুগ্রহের একটি অন্যতম নিদর্শন।

(Y.)

(Y) (Y) نُفُورٍ


(rr) -
-
 ○


২০. দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈन্যবাহিনী আছে কি यাহারা তোমাদিগকে সাহাय্য করিবে? কাফিররা তো বিল্রান্তিতে রহিয়াছে।
২১. এমন কে আছে যে, তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।
২২. বে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুত্থ ভর দিয়া চলে সেই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি বে ঋজু হইয়া সরন পাথ চলে?
২৩. বল, ‘তিनिই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকক দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্মিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অম্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।’
२8. বল, ‘তিনিই পৃথিবীতে তোমাদিগকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং ঢাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।’
২৫. উহারা বলে, ‘তোমরা यদি সত্যবাদী হఆ তবে বল, ‘এই «্রতিশ্রুতি কখন বাত্তবায়িত হইবে?’
২৬. বল, ‘ইহার জ্ঞান কেবন जাল্লাহরই নিকট আছে, আমি তো শ্পষ্ট সতर्ককারী মার্র।
২৭. যখন উহা আাসন্ন দেথিবে ঢখন কাফ্নিরিগের মুখমఱল ম্নান হইয়া পড়িবে এবং উহাদিগকক বনা হইবে, ‘ইহাই :তা তোমর্木া চাহিতেছিলে।’

তাফস্গীর ঃ মুশরিকরা ধারণা করিত বে, আল্ধাহ্র সংণে তাহারা যাহাদিগের পুজা করিতেছে বিপদাপদ্দ তাহারা তাহাদিগকে সাহাय্য কর্রিতে ও জীবিকা দান করিতে সক্ষম। তাহাদিগের এই অनীক ধারণা খঞ্ করিয়া আল্লাহ্ তাজালা বলিতেছেন :
 আল্ধাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী কাছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহাय্য করিবে? অর্থাৎ আল্নাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের্র কোন অভিভাবকৃ, রক্ষাকারী ও সাহাযযকারী নাই। তাই আল্লাহ্ ত'আলা বনেন :
 আল্লাহ্ ত'অানা বলেন :

牦 অর্থাৎ আল্পাহ यদি তোমাদিপের জীবিকা বঞ্ধ কর্রিয়া দেন, তাহা হইলে এমন কেহ আছে, বে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কেহ নাই, বে তোমাদিগকে জীবিকা দিতে পারে বা বন্ধ করিতে পারে বা বিপদাপদে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। তিনি এক তাঁহার কোন শরীক নাই। বস্থুত এই সব কিছু জানিয়া বুঝিয়াও মুশরিকরা প্রতিমা পৃজা করে। তা আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :
 সত্য বিমুখতায় অবিচন রহিয়াছে। কোন সত্য কথা তাহার শ্রবণ করে না ও উহা অনুमরণ করে না।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

 যে সোজা হইয়া সরল ৭ট্রোন্র:

এই আয়াতে আল্মাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও কাফিরদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন। কাফিরদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে ঝুঁকিয়া মুখে ভর করিয়া চলে। অর্থাৎ বরাবর সোজ়া পথে নয় বরং এদিক-ওদিক আঁকাবাঁকা হইয়া চলে। তাহার নিজেরই খবর নাই যে, কোথায় যাইতেছে। আর ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে। অর্থাৎ সে নিজেও চলে সঠিকভাবে এবং তাহার পথও হইল সরল সঠিক। এই হইল ঈমানদার ও কাফিরদের জাগতিক দৃষ্টান্ত। আখিরাতেও উহাদিগের অবস্থা একই র্পপ হইবে। ঈমানদার তো সরল-সঠিক পথ ধরিয়া বরাবর জান্নাতে চলিয়া যাইবে। আর কাফিররা উপুড় হইয়া মুখের উপর ভর করিয়া জাহান্নামে পৌছিয়া যাইবে। আল্মাহ্ তাআলা বলেন :


অর্থাৎ অত্যাচারী এবং তাহাদিগের সমমনা ও আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগের উপাসনা করিত তাহাদিগকে সমবেত করা হইবে। বলা হইবে যে, এইবার তাহাদিগকে জাহান্নামের পথ দেখাইয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)....... নুফাই‘ হইতে বর্ণনা করেন যে, নুফাই‘ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (র)-কে বলিতে ঔনিয়াছি যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামতের দিন মানুষকে কিভাবে মুখে ভর দিয়া হাঁটাইয়া সমবেত করা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ যেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ে ভর করিয়া হাঁটাইতে পারেন, সেই আল্লাহ্ কি মুখের উপর ভর করিয়া হাঁটাইতে পারিবেন না?"
 আপনি বলিয়া দিন বে, আল্লাহই তোমাদিগকে অনস্তিত্দ হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন এবং তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধি বিবেক দান করিয়াছেন।

تَلـْــنـ বিধান পাননে ব্যয় কর্রিয়া ঢোমরা তেমন কৃতজ্ঞো প্রকাশ কর না।
 তোর্মদিগকে বিভিন্নোবে বিভিন্ন বর্ণ, বিভ্ন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন স্বভাব দান কর্রিয়া পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়াইয়া দিয়াছেন।
 তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিকট একত্রিত করিবেন।

## অতঃপর পুনরুথ্থান অস্বীকারকারী কাফিরর্দের সম্পর্কে বলিতেছেন :

 তোমরা সত্যবাদী হইলে বল, ঢোমরা বে কিয়ামতের কথা বলিতেছ উহার বাস্তবায়ন কখন হইবে? আল্লাহ্ বলেন :

我 অর্থাৎ 价 নবী! আপনি বলিয়া দিন বে, কিয়ামত কখন সংঘण্তি হইবে উহা সুন্নির্দিষ্যাবে আল্মাহ্ ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। উशা যে সুনিশ্চিতক্রপে সংঘটিত হইবে, আমাকে কেবল এই সংবাদ প্রদান করিবারই নির্দ্রেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরা উহাকে ভয় করিয়া চল।
 প্পৗছছইয়া দেওয়া। আর অমি সেই দায়িত্ণ পানন কর্রিয়াছি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 সংঘটিত হইবে কাফিররা উহা প্রত্ত্ক করিবে এবং বুঝিতে পারিবে বে কিয়ামত আসলেই নিকটবর্তী ছিন, তখন কাফ্রিদিগের মুথমণল ম্নান হইয়া পড়িবে। তখন আল্মাহ্ ত'আলা তিরক্কর স্বর্রপ বনিবেন :
 তাড়াহড়া করিতে।




২৮. বन, ‘তোমর্রা ভাবিয়া দেথিয়াছ কি- यদি जাল্লাহ আমাকে ও আমার সংগীদিগকে ধ্রংস কর্রেন অথবা আমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর্রেন তাহাতে কাফিরদিগের কি? উহাদিগকে কে রুক্ষা করিবেবে মর্ম্র্দ শাা্তি হইতে?
২৯. বল, ‘তিনি দয়াময় ঢাঁহাত বিশ্শাস করিও ঢাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীী্রইই তোমরা জানিতে পার্রিবে, কে স্পষ্ট বিল্রান্তিতে রহিয়াছে।’
৩০. বল, ‘তোমরা ভাবিয়া দেথিয়াছ কি यদি পানি ভূ-গর্ডে তোমাদিগের্র নাগালের বাহিরে চলিয়া यায় কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'আানা বলিতেছেন বে, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার নিয়ামত অস্বীকারকারী এই মুশরিকদ্ররকে বলিয়া দিন বে, তোমাদিগের চাহিদা অনুযায়ী যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সংগীদিগকে ধ্রংস করিয়া দেন অথবা আমাদিছের প্রতি তিনি দয়া করেন তো তাহাতে তোমাদিগের কোন লাভ নাই। তাওবা করিয়া আল্লাহ্র দীন্নে পথে ফিরিয়া আসা ব্যতীত তোমাদিগের মুক্তির কোন বিকল্প নাই এবং তোমরা ব্যই আযাব সংঘটিত হইবার অপেক্ষা করিতেছ, টহা আসিয়া পড়িলেও তোমাদিগের কোন উপকার হইবে না। মোটকথা তোমরা নিজেরাই নিজদিগের মুক্তির পথ বাছিয়া নও। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘ালা বলেন :
 দিন বে, আমরা দয়াময় বিপ্ব প্রতিপানক আল্ধাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র ঢাঁহারই উপর আমাদিগের ভরসা। বেমন অন্য আয়াত্ আল্লাহ্ বলেন :
 ভরসা রাখ।

অर्थाৎ অচिরেই তোমরা জানিতে পারিবে শে, তোমাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে এবং দুনিয়া ও আথিরাতে কাহাদিগের পরিণাম ভভ ইইবে।

जতঃপর আল্লাহ্ তা'আানা বলেন :
 আপনি আরো বলিয়া দিন বে, यদি পানি ভূ-গর্ডে তোমাদিগের নাপালের বাহিরে চনিয়া যায়, তাহা হইলে কে তোমাদিগকে ভূ-পৃণ্ঠে প্রবাহমান পানি আনিয়া দিবে? অর্থাৎ তখন আল্লাহ্, ছড়া কেইই তাহা পারিবেবে না।

## नड़ो सगजाय <br> ৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

## 

১. নূন-শপথ কলমের এবং উহ্হারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,
২. তোমরা প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।
৩. তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরঙ্কার,
8. তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।
৫. শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহ্রারাও দেখিবে-
৬. তোমাদিগের মধ্যে কে বিকার্গস্ত।
৭. তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অরগত আছেন কে ঢাঁহার পথ হইতে বিদ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফ্সীর ঃ হুরুযুল্ন হিজা সস্পর্কে সূরা বাকারার ুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা ইইয়াছে। বিধায় পূনরায় আলোচনা করা নিপ্প্রয়াজন। আनোচ্য আয়াতের ওরুতে ن হরফটিও ص- ق ইত্যাদি হুর্চফে মুকাত্তায়ার ন্যায় একটি হরফ।

কেহ কেহ বলেন, ن বিরাটকায় একটি মৎসের নাম যাহা সাত ত্বক যমীনকে ধারণ করিয়া রাখিয়াহ্,

यেমন ইবন জারীীর (র)....... ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ ত'আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন, লিখ। কनম বলিল, कि निथिব? जাল্লাহ् বनिলেন, তাকদীর निপিবদ্ধ কর। ফনে সেই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবার ছিন কলম লিখিতে আরার্ভ করিল।
 আকাশ সৃষ্টি করেন ও মভসের পিঠের উপ্র পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন। ফলে মৎস নড়াচড়া করিতে আরু করে। সংগে সংগে পৃথিবীও নড়িয়া উঠ্ঠ। তথন আল্লাহ্ ত'আলা পর্বতমালা দারা পৃথিবী স্থির করেন। অন্য এক সূত্রে আছে বে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই কथा বनिয়া

ইবন জারীর (র)....... ইব্ন আাব্বাস (রা) বলেন ঃ আমার প্রতিপালক সর্বপ্রথম কনম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ। ফলে কলম কিয়ামত পর্य্ত যাহা সংখটিত হইবে সবই লিপিবদ্ধ করিল। অতঃপপর আল্লাহ্ ত‘আলা পানির উপর মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর সেই মৎসের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন।

তারাবানী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন जাব্বাস (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আা্লাহ্ তা'জালা সর্বপ্রথম কলম ও মৎস (ن)) সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ, লিখ। জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বনিলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিখ। অতঃপর রাসূল্木াহ্


ইবন আসাকির (র)....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূন্ন্লাহ্ (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি বে, আল্লাহ্ তাজালা সর্বপ্রথম কলম ও নূন তथা দোয়াত সৃষ্টি করেন। অতঃপর কনমকে বলিলেন, লিখ। কলম জ্জ্ঞাসা করিন, কি

 করিয়া কথা বনিবার শক্তি রহিত করা হয়। ফলেে কিয়ামত পর্যত্ত আর সে কথা বনিতে পারিবে না। তাহার পর বিবেক সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আামি আমার ইজ্জতের শপথ করিয়া বনিতেছি বে, আমার প্রিয় লোকদের মধ্যে আমি তোমাকে পরিপূর্ণত দান করিব আর আমার অপ্রিয় লোকদের মধ্যে তোমাকে অসস্পূর্ণ রাখিব। (অর্থাৎ যাহারা আমার আপন় লোক তাহাদিগকে আমি পরিণূর্ণ জ্ঞান দান করিব, যাহারা আমার আপন নহে তাহা্দ্গির জ্ঞান ইইবে অসশ্পৃর্ণ।)

মুজাহিদ (র) বলেন : নূন সাত তবক যমীনের নীচের বসবাসকারী বিরাটকায় ルকটি মাছ বলিয়া কথিত আছে।

হাসান বসরী (র) সহ একদল সুফাসূসির বলেনঃ এই মৎসটির পিঠের উপর আকাশ यমীন সমান মোটা একটি পাথর আছে। সেই পাথরের উপর আছে চল্লিশ হাজার শিং বিশিষ্ট একটি বাঁড়। আার সেই বাঁড়ের পিঠের উপর সাত তবক যমীন ও তন্মধ্যা্ত সস্মুদয় বসু অবস্থিত। কেহ কেহ এই অর্থের উপর নিম বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত বে, আদ্মুল্नাহ ইবৃন সালাম যখন রাসূনूল্নাহ্ (সা)-এর মদীনা আগমনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া কতটি প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, অমি আপনার নিকট এমন কতক প্রশ্ন করিব यাহার উত্তর নবী ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্ব্রথম জালামত কি? জান্নাত্বাসীগণ প্রথম কি বস্ুু দিয়া আহার করিবেন? কি কারণণ সন্তান তাহার পিতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে এবং কি কারণণ সন্তান তাহার মাতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে? নবী (সা) বলিলেন, এই প্রশ্নুণোর উত্তর নিয়া এই মাত্র জিবরাঈন (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তখন ইব্ন সালাম বनিলেন, জিবরাঈন তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহদীীদের জন্য চিরশশ্র। নবী (সা) বলিলেন, কিয়ামত সংখটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত হইল বে, একটি অগ্নি প্রকাশিত হইবে, যাহা সকন মানুযকে পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একত্রিত করিবে এবং জান্নাতীগণ সর্ব্রথম যাহা আহার করিবেন তাহা হইল মাছের কলিজা এবং যখন মাতার উপর পিতার বীর্য প্রবন হইবে তখন সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করিবেবে। আর যখন পিতার উপর মাতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করিবে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম্ বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলিমে অপর এক সনদে সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ইয়াহুদী পজ্তিত কয়েকটি বিষয়ে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এইツলির মধ্যে ইহাও ছিল যে, জান্নাতীণণ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর সর্বপ্রথম তাহাদেরকে কি তুহফা দেওয়া হইবে? নবী (সা) বলিলেন, মাছের কনিজার একাং। আাবার পশ্ন করিল, ইহার পর ঢাহাদের খাদ্য কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, তাহাদের জন্য জান্নাতের একটি যাঁড় জবেহ কর্না ইইবে। বে ষাঁড়িট জান্নাত্রের মধ্যে বিচরণ করিত। অতঃপ্র প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের পানীয় কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, সাनসাবীল নামক প্রস্রবণ হইঢে পানীয় দেওয়া হইবে। কেহ কেহ বলেন, নূন হইল নূর্রের একটি পলক। ইবন জারীর (র)....... কুরুরা (র) হইঢে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলूল্नाহ (সা) বলিয়াছেন নূন হইল নূর্রের একটি পলক এবং কলম হইল নূর দিয়া তৈরি, কিয়ামত পর্য্ত যাহা সং্টিত হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে। এই হাদীসটি মুরসান গরীী। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, কলমটি নূরের তৈরি যাহার দৈর্ঘ্য এক শত বৎসরের পথের সমান।
ইবনে কাঘীর ১১णম খভ-২6

কেহ কেহ বলেন : ن অর্থ দোয়াত আর القلم অর্থ কলম। ইবন জারীর (র)....... হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : $\dot{j}$ অর্থ দোয়াত।

ইবন आবূ হাত্ম (র)....... आবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুন্নাহ্ (সা)-কে বনিতে ঔনিয়াছি বে, আল্লাহ্ ত"আআলা نون অর্থা দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছছন।

ইবন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ः আল্লাহ্ ত'অানা নূন অর্থাৎ দোয়াত সৃह্টি করিয়াছেন অবং কলম সৃষ্টি করিয়া
 সःघটিত হইবে সব লিখ। বেমন ঃ ভাল্ো-মन্দ আমन, রিযিক হালাল হোক বা হারাম, কোন্ বস্তু দুনিয়াতে কোন্ দিন, কোন্ সময় কিভাবে পৌীছিবে ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ্ ত"আলা মানুষ্ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারীও এবং কিতাবের জন্য দারোগা নিয়োগ করিয়াছেন। অতঃপর যখন রিয়ক ও আযু শেষ হইয়া যায়, তখন রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতা দার্রোগা ফিরিশতার নিকট আসিয়া সেই দিনের কর্মসূচী তলব করিলে সে বলে, কই তাহার জন্য তো আজ কোন কাজই পাইতেছি না। অগত্যা রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতারা ফিরিয়া গিয়া জানে ব্, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

 এইখানেও কলম দ্বারা কলম জাত উল্mশ্য, निর্দিষ কোন কনম নহে। বলাবাহুল্য ব্যে, কলম্মের শপথ কর্রিয়া আল্লাহ্ ত'অানা এই কথা বুবাইয়াছেন যে, মানুষ্ের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহের মধ্যে ইহাও একটি নিয়ামত বে, তিনি মনুষকে লিখা শিক্না দিয়াছেন, यাহা জ্ঞানার্জনের একটি অন্যতম উপায়। এইদিকে ইংগিত কর্রিয়াই আল্লাহ্


ইবৃন আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন : ومَّ


आবুবোহা (র) ...... ইব্ন জাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, অर्थ وْمَا يَسْتُرُوْنْ जর্থ
 यমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিন। এই সম্পক্কে বর্ণিত আছে। বেমন ইবন আবূ হাতিম (ৰ)....... অनীদ ইব্ন উবাদা ইবุন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, जनীদ ইব্ন উবাদা (র) বলেন, আমার পিতা মৃত্যুকালে

আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে ঈনিয়াছি যে, আল্লাহ্ অ‘অাना সর্বপ্রথম কनম সৃষ্টি করিনেন। অতঃপর বनিলেন, লিখ। কনম জিজ্ঞাসা করিল, কি निখিব? আল্নাহ্ বলিলেন, "অনন্তকান পর্य্তন্ত যাহা হইবে সব লিপিবদ্ধ কর।"

ইবন জারীর (র)...... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তাজালা সর্বপ্রথম কলম সৃট্টি করেন। অতঃপর আাল্পাহ্র নির্দেশে কনম সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।

 রটনা। ইহাত আপনি ঘাবড়াইবেন না।
 তাবলীগ ও প্রতিপক্ষের নাফ্ণ্নার মুখে ধৈর্যধারণের জন্য এমন মহাপুরস্কার প্রদান করা হইবে, याহা কখनো শেষ হইবার নহে। কখনো লেষ হইবে না।

यूজाशिम (র) बनেন

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে এই আয়াতের অর্থ হইন
 তাহ হইল ইসলাম । মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী এবং রবী ইবৃন আনাস (র) এইর্রপ মত পোষণ করিয়াছেন।

आতিয়্যা (র) বলেन : आপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত' ' মা'মার (র) काতাদা (র) হইরেত বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়িশ (রা)-কে মহানবী (সা)-এর চরিি্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরর তিনি বলিলেন ঃ র্রাসূনুল্gাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিন কুর্ান।

সাঈদ ইব্ন আবূ 'অর্বা (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন্ন বে, কাতাদা (র)
 আয়িশা (রা)-কে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর চরিিত্র সপ্পর্কে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি কুরজান পড় না? সাঈদ (র) বলিল, হুা, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ এই কুর্ানই ছিল রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর চরিত।

ইমাম আহমদ (র).......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, হাসান (র) বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সস্পর্ক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, ঢাঁহার চরিত্র ছিল কুর্ান।

ইমাম আহমদ (র).......বনী সাওয়াদের জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, ঢামি আয়িশা (রা)-কে রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা



ইবন জারীর (র).......সাঈদ ইব্ন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (র) বলেন :

আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম বে, আমাকে রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পক্কে ককছু বলুন। উত্তরে তিনি বনিলেন, তাঁহার চরিত্র


ইবন জারীর (র).......জুবাইর ইব্ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন ব্, জুবাইর (র) বনেন, आমি একদিন आায়িশা (রা)-এর থেদমতত উপস্থিত হইয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর চরির্র সম্পক্ক জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, ঢাঁগার চরিি্র ছিল কুরআন।

রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিন কুর্ান- হयরত আায়িশা (রা)-এর এই উক্তিটির जাৎপর্য হইন এই বে, এমনিত্তই রাসূলুল্নাহ (সা) সৃষ্টিগত্ভাবেই উও্তম ও সচ্চর্রিত্রের অধিকারী ছিলেন। সত্তা, মহানুভবতা, বীরত্ণ, ফ্ষমা ও সহনশীলতা ছিল তাহার চরিত্রের অবিচ্ছে্য অং্শ। তদুপরি তিনি ছিলেন কুরআনের আহকামের বাস্তব নমুনা। তিনি ঢাহাই করিয়াছছন যাহা করিতে কুরআান নির্দেশ দিয়াছে जার তাহাই তিনি বর্জন করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নিষ্বে করিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে বে, হযরতত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর খেদমত কর্রিয়াছি। এই দশ বছর কোন দিন তিনি আমার কোন আচরণণ বিব্রতবোধ করেন নাই। আমি কোন (অপ্রণ্যেজনীয়) কাজ করিয়াছি বা (প্রর্যোজনীয়) কাজ করি নাই আর তিনি বনিয়াছছন, এই কাজটি কেন করিলে বা কেন করিলে না, এই দশ বছরের জীবনে এমনটি কথলো খনি নাই। তিনি সর্বাধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ঢাঁহার হাতের তালু অপেক্কা কোন পরম জিনিস আমি জীবনে স্পে করি নাই। তাঁহার দেহের ঘাম হইতে সুগন্ধিযুক্ত কোন মিশক বা আতর বা অন্য কিছু জীবনে আমার নাকে আসে নাই।

ইমাম বুখারী (র).......বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) সকলের চেয়ে সুদশ্শন ও চরিত্রবান ছিলেন। বেশী লম্বাও ছিলেন না আবার খাটাও ছিলেন না। এই বিষভ্যে অসংখ্য হাদীস রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েল প্রচ্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, আয়িশা (রা) বলেন "রাসূনूল্নাহ্ (সা) জীবনে কখন্নে নিজ হাতে নিজের কোন খাদেম, শ্তী বা অন্য

কাউকে প্রহার করেন নাই। তবে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা স্বতন্ত্র বিষয়। কখনো দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হইলে，সেইটিই গ্রহণ করিতেন যাহ！ দুইটির মধ্যে বেশী সহজ। তবে যেটা পাপের কাজ হইত তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেন। নিজের জন্য কখনো কাহারো হইতে কোন প্রতিশোধ গ্গহণ করেন নাই। তবে আল্মাহ্র বিধান লজ্ধিত হইলে，আল্লাহ্র জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।＂

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．．আবূ হুরায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，আবূ হুরায়রা （রা）বলেন，রাসূলুল্লাহ্（সা）বলিয়াছেন ঃ＂আমি উত্তম চরিত্রসমূহকে পরিপূর্ণতা দান করিবার জন্য প্রেরতি হইইয়াছি।＂

我 जর্থাৎ 下ে মুহাম্মদ！আপনি এবং আপনার প্রতিপক্ষ জানিতে পারিবে যে，কে বিকারগ্গস্ত，বিল্রান্ত। আপনি না তাহারা？ যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ：
 পারিবে যে，কে মিথ্যাবাদী，সন্ত্রাসী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ：
促 নিশ্চিত রূপে হয়ত হিদায়াতের পথে আছি কিংবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

ইব্ন জুরায়জ（র）বলেন，ইব্ন আব্বাস（রা）＇ বলেন，অচিরেই আপনি এবং তাহারা কিয়ামতের দিন জানিতে পারিবে।

 ’بَ

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ：
 কে বিভ্রান্ত ও কে হিদায়াতপ্রাপ্ত আল্লাহ্ই সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।


৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিও না।
৯. উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে, ১০. এবং অনুসরণ করিও না তাহ্রার- যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,
১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,
১২. যে কল্যাণের কাজ্েে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ,
১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।
58. সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।
১৫. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, ‘ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'
১৬. আমি উহ্রার শঁড় দাগাইয়া দিব।

তাফসীী ঃ আল্লাহ্ ত'অালা বলিতেছেন ঃ হে রাসূল! আমি আপনাকে বিপুল निয়ামতসহ সরল-সঠিক জীবन ব্যবস্থা ও মহান চরির্র দান করিয়াছি। অতএব आপনি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিবেন না। উহারা চায় বে, আপনি উহাদিগের ব্যাপারে নমনীয় হন, তাহা হইলে উহারাও আপনার প্রতি নমনীয় হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,  বলেন, আয়াতের অর্থ ইইল, তাহারা চায় আপনি যদি আপনার সত্যপথ ত্যাগ করিয়া উহাদিগের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইনে....। অতঃপ্র আল্নাহ্ ত'আলা বলেন :
 কথায় শপথ করে, বে লাঞ্থিত। বলাবাহ্ল্য বে, মিश্যুক নিজের দুর্বলতা ও অপদস্ততার কারণে তাহার মিথ্যাচার প্রকাশ হইয়া যাইবার ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রচ্ত থাকে। ফলে কথায় কথায় শপথ করিয়া অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে এবং যখন তখন আল্মাহ্র পবিত্র নামসমূহকে অপাত্র ব্যবহার করে।

 হটকারী, দুর্বলমনা।

 ব্যক্তি যে একের কাছে অন্যের দোষ বলিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন একদিন রাসূলুল্মাহ্ দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন ঃ এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। তবে এই শাস্তি বড় ধরনের কোন গুনাহের কারণে নয়। একজনের অপরাধ হইল, সে পেশাবের পর উত্তমরৃপে পবিত্রতা অবলম্বন করিত না আর অপরজন চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত।

ইমাম আহমদ (র)......হহায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা-কে বলিতে ত্য়িয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ (র).......আবূ ওয়ায়েল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়েল (র) বলেন, হুযায়ফা (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা হইল যে, সে চোগলঘোরী করিয়া বেড়ায়। ওনিয়া হুযায়ফা (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ওনিয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

ইমাম আহমদ (র)....... আসমা বিনতে ইয়াयীদ ইব্ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াयীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ "আমি কি বলিয়া দিব যে, তোমাদিগের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম?" সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যা, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যাহাকে দেখিলে আল্লাহৃর কথা স্মরণ হয়।" আবার বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাও বলিয়া দিব কি?" সাহাবাগণ বলিলেন, ए্যা, বলুন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, ‘যে ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পবিত্র ও নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, সে তোমাদিগের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুর রহমান ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্দাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র সর্বোত্তম বান্দা তাহারা— যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্কে স্মরণ হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হইল তাহারা যাহারা চোগলখোরী করিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।"
 অন্যদেরকে কন্যাণের পথ হইতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানংঘন করে এবং নিষ্পিদ্ধ ও হারাম কাজে লিও পাপী।

为 স্বতাবের এবং তদুপরি কু্যাত।

ইমাম আহমদ (র)....... হারিছ ইব্ন ওহাব (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, হারিছা ইব্ন ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছছন, ‘আমি কি জান্নাতীদের সপ্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব? শোন, জান্নাতীরা হইন সেই সব দুর্বন লোক, যাহারা শপথ করিয়া কোন কথ্থা বনিয়া কেনিলে আল্লাহ্ উহা বাচ্তবায়িত কর্রিয়া দেন আর জাহান্নামীরা হইল ক্রঢ-কঠোর স্বভাবের, অহংকারী।

ইমম আহমদ (র)....... আদ্দুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন বে, আদুল্নাহ ইবৃন আমর (রা) বলেন, জাহান্নামীদের আলোচনা প্রসংগগ রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জাহান্নাयী তাহারা যাহারা র্ণ়-কঠ্ঠোর স্বভাবসস্পন্ন, অহংকারীী ও কন্যাণের পথে বাধা দানকারী।"

ইমাম আহমদ (র)....... আদ্মুর রাহমান ইব্ন গনম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,
 অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "সেই ব্যক্তি যাহার স্বভাব কঠোর, অধিক পানাহারকারী, অত্যাচারী, পেটুক।"

একই সূত্রে অন্য হাদীসে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলেন : "র্ড় স্বভাব ও কুথ্য়াত ব্যক্তি’ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

ইবন জারীর (র)....... याয়্যেদ ইবৃন আসাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, যায়েদ ইব্ন আসামাম (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সাা) বলিয়াছেন ঃ আকাশ সেই ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করে, আাল্মাহ্ যাহাকে সুস্বস্থ্য দান করিয়াছেন, পেট পুরে আহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন ও দুনিয়ার সুখ-সামপ্রী দান করিয়াছেন। কিন্ু সে মানুষ্েের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়ায়। এই ব্যক্তিকেই কুর্ানে "ُُتُ হই সেই ব্যক্তি যে সুস্বান্থের অধিকারী, শক্তিশানী ও বেশী পানাহারকারী,
 ইত্র ও অপদার্থ। আরবী ভাষায় সশ্প্রদায়়ের বলে পরিচিত কিন্ুু আসলে সে সেই সশ্প্রদায়়ের নয়। ইব্ন আব্বাস (রা)
 এই প্রসংণে অারবী কবিতা উল্নেথিত আছে।

কেহ কেহ বলেন ஃ ْ
 কथাটি ঠিক নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ সূত্রে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ধারণা ইইল হইবার দাবীদার; কিন্ুু আসলে লেই বংশশরর নহে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... ‘আমির ইবุন কুদামা (র) হইতে বর্ণনা করেন ৫ে,
 হইলে, তিনি বলিলেন : : বर्ণिত বে, তিনি বলেন :

ইব্ন আব্বাস (রা) সশ্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আছে, তিনি বলেন ব্যক্তি যাহার উপাধি হইল কুথ্যাত। কুথ্যাত তথা না। এই ব্যক্তি শ্রে দুষ্ষর্ম প্রসিদ্ধ। কুখ্যাত বা সন্তাসী বলিয়াই লোক যাহাকে চিনে। সাধারণত ইহারা পিত্ পরিচয়হীন জারজ সন্তান হইয়া থাকে। কারণ শয়তান এই ধরনের লোকদের উপরই সাধারণত বেশী প্রতাব বিত্তার করিতে পারে, যাহা অন্যদের উপর পারে না। যেমন দীর্ঘ এক হাদীসের একাংশে রাসূনূন্মাহ্ (সা) বলেন ঃ "জারজ সন্তানরা জান্নাত প্রবেশ করিবে না।"

অन্য এক হাদীসে আছে বে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ জারজ সন্তান তিন দুরাচারের সমষ্টি। यদি সে মাতা-পিতার ন্যায় অপকর্ম্ম লিঞ্ত হয়।


অর্শাৎ আল্নাহ্ বলেন ঃ ইহাদিগের এই সব অপকর্ম ও খোদাদ্রোহীতার হেতু হইল এই বে, ইহারা বিপুন ধন-সম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী। উচিত তো ছিল নিয়ামতের ওকর্রিয়া স্বর্রপ আমার ওণগান করা, অম্নান বদনে আমার আনুগত্য করা। কিন্ুু কিসের, উন্টা তারা এই ধন ও জনশক্তিকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমার বিধান পালন করার পরিবর্তে বরং বলিয়া বেড়ায় বে, এই সব তো পুরাকালের উপকথা মাত্র। এই যুণে ইহা অচল। এই বে-ঈমানীর পরিণাম সস্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :
 বলেন : এই আয়াতের অর্থ হইল, ইহাদিগের এই সব কর্মকাঙ এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিব বে, উহারা কাহারো কাছেই গোপন থাকিবে না। বেমন হাতীর שঁড়়ের উপরে দাগ কাহারো নিকট গোপন থাকে না। কাতাদা (র)ও এইর্মপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবনে কাছীর ১১ত্ম খও—২৯

আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এই আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে বে, বদরের দিন যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারী দ্বারা তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া ফেলা হইবে।

অনেকে বলেন : জাহান্নামীদের ন্যায় কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মুখমগ্তল কালো
 হইয়াছে। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যার একটির সহিত অপরটির কোন সংঘর্ষ নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্ধাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আদ্দুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অনেক সময় এমনও হয় যে, এক ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ধরিয়া আল্লাহ্র দফতরে মুমিনরূপে লিখিত থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। আবার কেহ হয়তো হাজার হাজার বছর যাবত কাফির র্পেই চিহ্তিত ছিল কিন্তু আল্নাহ্র সন্ত্রুষ্টি লইয়া মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি পশচাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দাকারী ও চিহ্তিত অপরাধী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিল, কিয়ামতের দিন তাহার দুই ঠোঁটের দিক ইইতে কপালে চিহ্হ দেওয়া হইবে।'

 (rr)
29. आামি উহাদিগকে পরীক্শা কন্রিয়াছি, ভেভাবে পরীক্ষা কর্নিয়াছিনাম উদ্যান অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল বে, উহারা থ্রত্যুষে আহরণ কর্রিবে বাগানের ফল,
১৮. এবং তাহারা ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে নাই।
১৯. অতঃপর তোমার প্রিপানকের নিকট হইচে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, यथন উহার্গা ছিল নিত্রিত।
২০. ফনে উহা দা্ধ হইয়া কৃষ্কবর্ণ ধারণ করিল।
२১. প্রত্যুষে উহারা একে অপররে ডাকিয়া বনিল,
২২. ‘তোমরা यদি ফन আহরণ চাও তবে সকাল সকাল বাগান্ন চন।’
২৩. অতঃপর উহার্রা চলিল নিন্নম্বরে কथা বলিতে বলিতে।
২৪. ‘অদ্য ব্যেন তোমাদিগের নিকটে কোন অভাবপ্ছষ্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।
২৫. অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশাস নইয়া প্রভাত্কালে বাগানে যাত্রা কর্রিল।
২৬. অতঃপর উহার্রা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক কর্রিল, উহারা বলিল, ‘আমরা ঢো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।’
২৭.'না, আমরা ঢো বঞ্ণিত।'
২৮. উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিন, ‘আামি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা জাল্লাহুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর্রিত্ছ না কেন?’
২৯. তখন উহারা বনিন, ‘আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকার্রী ছিনাম।’
৩০. অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোযারোপ কর্রিতে লাগিল।
৩১.উহারা বলিল, ‘হায়! দूর্ভেগ আাাদিগের। আামর্রা তো ছিলাম সীমানংঘনকায়ী।
৩২. ‘আমরা আশা রাখি—আমাদিগের প্রতিপালক ইহার পরিবর্তে আমাদিগকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদিগ্গের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'
৩৩. শাস্তি এইর্রপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। यদি উহারা জানিত!

তাফসীর ঃ যেসব কাফিররা নবী (সা)-এর নবূওতকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইখানে উহাদিগের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 করিয়াছি যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম রকমারী ফল-ফলাদি সমৃদ্ধ উদ্যান অধিপতিদেরকে।
 পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিন যে, তাহারা বাগানের ফল রাত্রিকালে আহরণ করিবে, যাহাতে কোন গরীব-মিসকীন তথা ভিক্ষুক টের না পায়, যেন কোন দান-সাদকা করিতে না হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তাহারা ইনশাআল্লাহ্. বলে নাই। সফলতার ব্যাপারে তাহারা এতই নিশিত ও গর্বিত ছিল যে, আল্লাহ্র নামটি পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা ও শপথ বিফল করিয়া দেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
 অর্থাৎ ফলে একদিন যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল তখন আসমানী গযব আসিয়া সেই উদ্যানে হানা দিল আর উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকায় বর্ণ ধারণ করিল।
 আসমানী গयবে আক্রান্ত হইয়া উদ্যানটি পুড়িয়া কালো রাতের ন্যায় হইয়া গেল। ছাওরী
 ন্যায় ও্ষ হইয়া ঢোলা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে দূরে থাক। অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ গুাহের কারণে এমন রিয়ক হইতে বঞ্চিত হইয়া यায় যাহা তাহার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।" অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) ............' বলেন, এই नোকগুলি গুনাহের কারণেই উদ্যানের ফসল হইতে বণঞ্চিত হইয়াছে।
 উদ্যানের ফসল আহরণ করিবার জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা ও শপথের পর সকাল বেলা ফসল কাট্তিতে যাইবার জন্য তাহারা ডাকাডাকি থুরু করিতে লাগিল। মুজাহিদ (র) বলেন, উহাদিগের এই ফসল ছিল আগুর।
 অর্থাৎ ডাকাডাকি করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া চুপিচূপি এই কথা বলিতে বলিতেত রওয়ানা হইল যে, তোমরা সকলেই সাবধান থাকিও, যেন আজ কোন ভিক্ষুক বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে।
 আগমন প্রতিরোধ করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিন।

মুজাহিদ (র) বলেন, على تصـرْ
 عَلى حَـرْد লইয়া....। সুদ্দী (র) বলেন, উহাদ্দিগের গ্রামের নাম ছিল হারদ্। সুদ্দীর এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।
 তাহারা বাগানে পৌছিয়া আযাব কবনিত বাগানের এই দশা দেথিয়া তাহারা মনে করিল বে, ইহা ঢে আমাদিগের বাগান নহে, আমরা তো পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। কিত্তু जতঃপর যখন বিপর্यয়ের কথা বুঝিতে পারিল তখন তাহারা বনিল, না ইহাই তো আমাদিগের; হায়! হায়! কি হইন? আমাদিগের সবই তো শেষ হইয়া গেন, সবই তো ধ্রংস হইয়া গেল।
 প্রত্যক্ষ করিন্বার পর উগাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এথনও তোমরা আল্নাহ্র পবিত্রত ও মহিমা ঘোষণা করিত্ছেছ না কেন?

ইব্ন আব্বাস (রা), সুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন কাব,
 जর্থ শ্রেষ্ঠ ও নীতিবান ব্যক্তি।

মুজাহিদ, সুদী ও ইব্ন জুরায়জ (র) বनেন : $\circ$
 নাই? সুদ্দী (র) বলেন, সেই যুগে ইনশাআা্লাহ্ বলাই তাসবীহ বলিয়া পরিগণিত হইত।
 বে, তোমরা কেন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর না এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ব্যইই নিয়ামত দিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?
 এইবার উহাদিগের চেতনা ফিরিয়া জাসিল। নিজের ভুল স্বীকার কর্য়য়া বলিল, 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমানংঘনকারী ছিনাম।' কিন্ুু তখনকার সেই অনুতপ কাজে আসে নাই।
 ভিদ্ষুকদের আগমন প্রতিরোধ ও আল্লাহ্কে ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে পরশ্পর তিরষ্কার করিতে নাগিল। আর অন্যদের ভুন ও অন্যায় স্বীকার করা ব্যতীত কোন উত্তর ছিল না।
 আমাদিগের সীমানংঘনের কারণণ আজ আমরা এই বিপর্यয়ে আক্রান্ত হইনাম।

## 

 ঢাহারা বলিন, ‘আমরা আশা রাখি-আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে ইহার অপেক্ষ উৎকৃষ্টতর উদ্যান দান করিবেন। আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের অতিমুখী হইলাম।’অনেকের মতে, এই লোকণেল ছিন ইয়ামানের অধিবাসী। সাঈদ ইবৃন জুবায়র (র) বলেন : তাহারা সানআ থেকে ছয় মাইল দূরে যারওয়ান নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। কেহ কেহ বলেন, উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে ঢাহারা এই উদ্যানটি লাভ করিয়াছিন। টহারা ছিল আহলে কিতাব। উহাদিগের পিতার নিয়ম ছিন এই বে, সেই উদ্যানের উৎপন্ন ফসল হইতে এক বছরে খোরাক রাখিয়া অবশিষটটুকু সাদকা কর্রিয়া দিতেন। মৃত্যুর পর ছেলেরা উহার উত্তরাধিকার লাভ করিয়া বলিল বে, আমাদিগের, পিতা বোকা ছিল বলিয়া ইহার ফসল ইইতে কিছু অংশ গরীবদেরকে দান কর্রিয়া দিত। উহা না করিয়া যদি তিনি সঞ্চয়া করিতেন; তাহা হইলে আজ আমরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হইতাম। কিন্ুু পিতার আদর্শ ত্যাণ করিয়া ঢাহারা সবই হারাইয়া সর্বশাত্ত হইয়া আমও হারায় ছালাও হারায়।

আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :
 দেওয়া নিয়ামতে কৃপণতা করে উহাদিগের শাস্তি এইর্রপই হইয়া থাকে।
 শাস্তি। আখিরাতের শাষ্তি হইবে আরো কঠিনতর। यদি তাহারা উহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে উহাদ্গিের জন্য কন্যাণকর হইত। বায়হাকী (র)....... আनী (রা) হইতে বর্ণিত বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) রাত্রিকালে শস্য ও ফসল কাট্টিতে নিমেধ করিয়াছেন।

#  

৩8. সুত্তাকীদিগের জন্য অবশ্যই র্হহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদিণেন প্রতিপালকের্র নিকট।
৩৫. आমি কি আা্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদিগের সদাশ গণ্য করিব?
৩৬. তোমাদিগের কী হইয়াছে? তোমাদিগের এ কেমন সিদ্ধান্ত?
৩৭. তোমাদিগের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর-
৩৮. বে, তোমাদিগের জন্য উহাত্ত রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর?
৩৯. জামি কি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যত্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবক্ধ आাছ বে, তোমরা নিজদিগের জন্য याহা স্থিন্ন কর্নিবে তাহা পাইবে?
80. ঢুমি উহাদিগকক জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগের্র মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?
83. উহাদিগের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিনে উহারা উহাদিগের দেব-দেবীษ্ৈলিকে উপস্থিত করুক- यদি উহার্রা সত্যবাদী হয়।

তাফসীর ঃ দুনিয়ার উদ্যানের অধিপতি এবং আা্লাহ্র নাফরমানী ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণণর ফলে আপতিত বিপর্ষয়়র আলোচনা করিবার পর আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন বে, যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহুর আনুগত্য করিবে ও তাকওয়া অবলম্মন করিব্বে আখিরাতে তাহাদিগকে ভোগ-বিলাসপূর্ণ এমন উদ্যান তथা জান্নাত দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ ছইবে না ও বিপর্য্্ হইবে না। অতঃপর জাল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 আঅ্মসমপ্পণকারী ও আমার অনুগত বান্দাদিগকে অপরাধীদিগেন সমান স্থির করিব?

কখনো না। আল্মাহ্র অনুগত বান্দা ও নাফরমানগণ কখনো সমান হইতে পারে না। তাই আল্মাহ্ তাআলা বলেন :
 রকম ধারণা করিতেছ?

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 নিকট কি এমন কোন আসমানী কিতাব আছে যাহা তোমরা অধ্যয়ন কর এবং উহাতে তোমাদিগের দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে? নাই।


অর্থাৎ আমি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বল্লবৎ থাকিবে এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা যাহা চাইবে তাহাই পাইবে?
 উহ্হাদিগের এমন কোন দাবী থাকে তবে সেই দাবীর যিম্মাদার কে?
 কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহাদিগকে উপস্থিত করুক যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

8২. স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন উহাদিগকে আহ্নান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না।
 তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, عْنْ

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, অর্থ যখন সকল বিষয় হইয়া যাইবে এবং মানুষের সমুদয় আমল সম্মুখে উপস্থিত করা হইরে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ মুসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ' عَـنْ سـَاق অর্থ একটি বিরাট নূর প্রকাশিত হইবে। মুমিনগণ তাহাকে সিজদা করিবে।

 দৃষ্টি অবনত হইবে ও হীনত্া উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে আর দুনিয়াতে যখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল তখন তাহাদিগকে সিজদা করিতে ডাকা হইলে তাহারা সিজদা করিত না। ইহার শাস্তি এইভাবে দেওয়া হইইেে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আগ্মপ্রকাশ করিবেন তখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই আল্নাহ্কে সিজদা করিবে। কিন্তু ঐ কাফির মুনাফিকরা সিজদা করিবার চেষ্ঠা করিলে উহাদিগের সিজদা করিবার শক্তি হরণ করিয়া নেওয়া হইবে। উহাদিগের পিঠ কাঠের ন্যায় শকক্ত হইয়া যাইবে। ফলে আর সিজদা করিতে প্গরিবে না। মোটকথা দুনিয়াতে শক্তি থাকা সত্ত্বেও যাহারা সিজদা করে না কিয়ামতের দিন সিজদা করিবার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও শক্তি দেওয়া হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 অন্ধীকারকারীকে ছাড়িয়া দাও। সুযোগ দিয়া পরে আবার কিভাবে তাহাকে শক্তভাবে ধরিতে হইবে উহা আমিই বুঝিব।
 এমনভাবে ধরিব বে, উহার্রা টেরও পাইবে না। উহার্রা মনে করিবে বে, এই সুযোগ প্রদান বুঝি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হইটে তাহাদিগের ভীষণ লাঞ্衣ার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 একটি কৌশল মাত্র। যাহারা আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিবে এবং আমার নাফরমানী করিবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, "আল্লাহ্ তা‘আলা অনেক সময় জালিমকে সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু পরে যখন ধরেন তো আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।
8৩. উহাদিগের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন কর্রিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিন ঢখন ঢো উহাদিগকে জাজান করা হইয়াছিল সিজদা করিচে।
88. याহারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাথ্যান করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও আমার হাতে; आমি উহাদিগকে এমনভাবে ক্রমম ক্রুে ধরিব উহারা জানিতে भाরিবে না।
8৫. আর आমি উহাদিগকক সময় দিয়া থাকি আমার কৌশল অত্যत্ত বনিষ্ঠ।
8৬. ঢুমি কি উহাদিগের নিকট পার্রিশ্রমিক চাহিতেছে বে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দ মনে করিবে।
89. উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে বে, উহারা ঢাহা লিথিয়া রাথে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্মাহ্ ত'অানা বলিয়াছেন বে, মুত্তাকীদিগকে তিনি ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত দান করিবেন। আর এইবার সেই জান্নাত কখন দেওয়া হইবে লেই সম্পর্কে বলিতেছেন :
 এই জান্নাত দেওয়া হইবে সেই সংকটের দিন, যে দিন মনুষদিগকে সিজদা করিবার জন্য আহ্নান করা হইবে কিন্ুু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। ( এইখানে উহা দারা চরম সংকট বুঝান্না হইয়াছে)

ইমাম বুখারী (র).......سাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, অমি রাসূনুল্बাহ্ (সা)-কে বলিতে ऊনিয়াছি শে, কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপার্লক স্বীয় পা হাঁঁ পর্যন্ত উন্মোচিত করিবেন। তখন নারী-পুরুষ্ব নির্বিশেবে সকন মুমিনই ঢাঁহাকে সিজদা করিবে। কিত্ুু দুনিয়াতে যাহারা মানুষ<ে দেখাইবার জন্য সিজদা কর্তিত উহাদিণের পিঠ এক শক্ত ঢক্তার ন্যায় হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না।"

আদ্দুল্নাহ ইবন মুবারক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন পা উন্নোচিত হইবার এই ঘটনা বিভীযিকাময় কিয়ামতের দিন সংঘটিত হইবে।

ইব্ন জারীর (র)....... ইব্ন মাসউদ কিংবা ইব্ন আব্বাস হইতে (সন্দেইটি ইব্ন জারীরের) বর্ণনা করেন বে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ \%
 (র) বলেন, অর্থ ভয়াবহ দিন।

ইব্ন আাব্বাস (রা) বলেন $\vdots$ উহা কিয়ামত দিবসের সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ মুহূর্ত। ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, তিনি বলেন ইবনে কাঘীর ১১তম খণ-৩০
 অর্থাৎ আল্নাহ্ যখন কোন অত্যাচারী বস্তীবাসীকে ধরেন তো এইভাবেই ধরেন। নিশতয়ই তাহার ধরা বড় যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর !
 একটি দুর্বহ দণ মনে করিবে। উহাদিগেের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে বে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে?

অর্থ!ৎ হে মুহান্পদ! আপনি তো নোকদিগকে আল্লাহ্র পথথ আাহ্মানের বিনিময়ে কোন পার্রিশ্রশিক গ্রহণ করেন না। আল্gাহ্র নিকট প্রতিদান নাভই আপনার উদ্mশ্য। जথচ এই কাফির মুশরিকরা নিছক অজ্ঞো ও অবাধ্যতাবশত আপনার বির্রোধিতা করে। সৃরা তৃরে আয়াত্দয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

مَكْظُوْمُ




86. অতএব पूমি টধর্বধারণ কর তোমার প্রতিপানককের নির্দেণের অণেক্ষায়, पूমি মৎস সহচর্রে ন্যায় অট্ধर्य হও হইও না, সে বিষাদ আচ্ছ্ম অবস্থায় কাত্র প্রার্থনা করিয়াছ্নি।
8৯. তাহার ঋতিপানকের অনুগ্থহ তাহার নিকট না পৌছিলে সে লাঙ্ছিত হইয়া নিক্ষিষ্ট হইত উন্যুক্ত প্রান্তরে।
৫০. পুনরায় ঢাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত কর্নিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদিগেন্র অন্তুক্তু করিলেন।
৫). কাফির্রা যथन ক্ররজান শ্রবণ করে তখন উহারা বেন উহাদিগেন তীক্স দৃষ্টি দ্রারা তোমাকে আছড়াইয়া কেনিয়া দিবে এবং বলে, ‘এতো এক পাগল।’
৫२. কুরজান ঢো বিশ্ব জগতের জন্য উপটেশ।
 আপনার জাতি আপনাকে বেই নির্যাতন করিতেছে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তজ্জন্য আপনি বৃর্য্যারণ করুন। অবিনস্বে আমি ইহার বিচার করিব। আর সেই বিচারে আপনি এবং আপনার অনুসারীরাই জয়লাভ করিবে। দুনিয়া ও আখিরাতের খভ পরিণাম আপনাদেরই জন্য।
, जर्थाৎ आপান মৎস সহচর তथা ইউনুস (আ)-এর ন্যায় অধৈर্য হইৰেেন না। তিনি স্বজাতির উপর রুষ্ট হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রওয়ানা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সমুদ্র নৌকায় আর্রোহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মাঝ নদীত পানিতে নিক্ষিপ্ট হন, একটি মৎস তাঁহকে গিলিয়া ফেলে। তখন নদী গর্ভ্ভ মাছের পেটে তিনি বলিয়াছিলেন :

鬼 কোন ইনাহ্ নাই। তুর্মি পবিত্র। আমি তো জািমদিগের অন্তুভ্ভুক্ত ইইয়া পড়িয়াছি।

আাল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 ফনে আর্মি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছি এবং তাহাক্ক বিপদ হইতে উদ্ধার কর্রিয়াছি। আর আমি ঈমানদারদিগকে এইভবেই মুক্তি দিয়া থাকি।

আল্মাহ্ ত'আলা বলেন :
 यদি সে তাসবীহ পাঠকার্রিরিগের অত্ত্রুক্ত না হইত তাহা হইলে সেই মাছের পেটে সে পুনরুথ্থান দিবস পর্যন্ত অনস্থান কর্রিত।

আর এইখানে আল্লাহ্ বলেন :

ইব্ন जব্বাস (রা) মুজহিদ ও সুদী (র) বলেন বিযাদ আচ্ছ্ন। আতা খুরাসানী ও অবূ মালিক (র) বলেন, অর্থাৎ বিপদ্মম্ত।
位 আরশের চতুপ্পার্শ্বে ওণতুণত্বে ক্রু্দন করিতে থাকে। ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, হে প্রতিপালক, এই আওয়াজ ঢো অপরিচিত দেশের কোন দুর্বল ব্যক্তির আওয়াজ। আল্নাহ্ বলেন, जোমরা কি তাহাকে পরিচ় করিতে পারিত্ছে না? তাহারা বলিলেন, না। আল্লাহ্ বলেন, ইহাতো ইউনুস এর দু’আর আওয়াজ। তাহারা বলিলেেন, হে প্রতিপালক!!

তোমার এই বান্দার নেক আমল ও গৃহীত দু‘আ সর্বদা তো উচ্চমর্যাদা পাইত! তিনি বनिলেন, হ্যা, তাঁহারা বनिলেন, তিনি যখন শান্ত অবস্থায় নেক আমল: করিতেন এখন কি বিপদের সময় তাহার ঐ সব নেক আমলের উসিলায় তাকে বিপদমুক্ত করিবেন না? ইহার পরই আল্লাহ্ মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে খালি মাঠে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্নাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "কাহারো পক্ষেই এই কথা বলা শোভা পায় না যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।"

## 

অর্থাৎ কুরআন শ্রবণ করিলে কাফির্রা বিদ্বেষবশতত ঢোেের তীক্丬 দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়াইয়া ফেনিতে চায়। আল্লাহ্ রক্ষা না করিলে অবশ্য ঢাহারা আপনাকে বিপদ্দ खেनिয়া দিত।

এই আয়াত দ্দারা প্রমাণিত হয় বে, মানুষের ঢোের দৃষ্টি অন্যের উপর বিক্রপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সত্য। আল্লাহ্র নির্দেশেই ইহা হইয়া থাকে। এই প্রসংগে অসংখ্য সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। বেমন :

আবূ দাউদ (র)....... আনাস (রা) বর্ণনা করেন ব্য, রাসুলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : নজর লাগিলে, বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে এবং অবিবাম রক্ত «রিলৌই কেবল ঝাড়ফুঁক কর্木া যায়।

ইবন মাজাহ্ (র)...... বুরায়দা ইব্ন হাগীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ নজর লাগিলে এবং বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলেই কেবল ঝাড়ফুকক করা যায়।"

আবূ ইয়ালা (র) ..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা কর্নে বে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূন্মাহ্র (সা) বলিয়াছছে ঃ "দৃষ্টি মাহুবকে আল্লাহ্র হহুুে ধ্ধংস করিয়া দেয়।"

ইমাম আহমদ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "চোেের দৃষ্টি সত, ঢোখের দৃষ্টি সত্য। উহা মানুযকে ঞ্ধংস করিয়া দেয়।"

ইমাম মুসলিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "নজর সত্য। তাকদীর অতিক্রম করিবার মত কোন কিছু থাকিনে এই নজরই হইত। ঢোমাদিগকে গোসল করিতে বলিলে গোসল কর্রিয়া লইও।

আাদুর রায়याক (র)....... ইবุন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ः নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া হাসান ও হুসায়নের জন্য আল্ধাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থা করিতেন।


 বলিতেন, হযরতত ইবরাহীম (আ)-ও ইসহাক এবং ইসমাঈলে (আ)-কে এইর্রপ বলিয়া আল্লাহ্র আশ্র<্যে সোপর্দ করিতেন। এই হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে। ইবন মাজাহ (র) ....... আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন বে, আবূ উমামা আসআদ ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) বলেন, 'আমিন ইব্ন রবীয়া একদিন সাহন ইবৃন হোয়ফ্রের নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন গোসল করিত্ছেন। দেখিয়া তিনি বলিলেন, তোমার মত এত সুদর্শন কোন নারীীও অাজ পর্যন্ত আমি দেথি নাই। এই কথা বলার সংগে সংগে তিনি বেঁঁহ হইয়া পড়িয়া যান। রাসালূন্নাহ্ (সা) এই সংবাদ ণনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপার্র তোমরা কাহাকে সন্দেহ কর ? উত্তরে লোকেরা বলিল, ‘আমির ইব্ন রবীয়া। রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেন, "কেন অবथা সে তাহার একজন ভাইয়ের ক্তিসাধন করিল? কাহারো মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু দেথিতে পাইলে তাহার জন্য বরকতের দু‘আ করা উচিত। অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) পানি আনাইয়া আমির (রা)-কে একদু ওযু করিতে বলিলেন এবং নুজির নীচও ধৌত করিতে বনিলেন। অতঃপর সেই পানি আবূ উমামার উপর প্রবাহিত করিতে বলিলেন।

ইবন মাজাহ্ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ছইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) জিন ও মানুষ্যে দৃট্টি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। অতঃপর সুরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হইবার পর অন্য সব দু‘্ত ত্যাগ করিয়া এই দুই সূরাই পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ সাঙদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (জা) একদিন রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিঞ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনি অসুহু ? রাসূনুল্木াহ্ (সা) বলিলেন, হ্যা। জিবরীল (অ) বলিলেন :


ইমাম আহমদ (র) আবূ সাঈদ বা জবির ইব্ন আধ্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবূ সাঈদ বা জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্াহ্ (সা) একদিন অসুস্হ হইয়া পড়িলে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বনিলেন :

 হহরায়রা (রা) বলেন, রাসৃনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, চোখের দৃষ্টি নাগা সত্য।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হহায়রা (রা) বনেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ চোখের দৃষ্টি নাপা সত্য। উহাতে শয়তান ও মানুষ্রে হিিসা কাজ কর্রিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... মুহাষ্মদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, মুহাশ্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি রাসূল্ধাহ (সা)-কে এই বথ্থা বলিতে ঔনিয়াছেন যে, বাসগৃহ, ঘোড়া ও নারী এই তিন বস্তুতে ফান হইতে পারে? উত্তরে আবূ হহরায়রা (রা) বলিলেন, না, এই কথা বলিতে ऊुনি নাই তবে এই কथা বলিতে ऊনিয়াছি বে, "পূর্ব লক্ষণসমূহের মধ্যে ফাল সত্য়য় করি। চোথের দৃষ্টি নাগা সত্য।"

ইমাম আহমদ (র)....... উবায়দ ইব্ন রিফায়া বুরাকী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবায়দ (র) বলেন আসমা বিনভে উমায়স (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন বে, হে আল্লাহর রাসূন! জাফরের সন্তানদের অনেক সময়ই নজর নালিয়া যায়। উহাদিগকে ঝাড়-ফুঁক করাইতে পারি কি? উত্তরে রাসূন্ন্লাহ্ (সা) বলিলেন : "永, পার। তাকদীর অতিক্র্ম করিবার কিছ্ থাকিনে এই নজরই থাকিত।"

ইবন মাজাহ্ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নজর লাগার কারণণ রাসৃলূল্লাহ্ (সা) হयরত আয়িশা (রা)-কে ঝাড়ফুঁক করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হাফিজ আবূ বকর বায়যার (র)....... জাবির ইবন আদ্দুল্gাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, জাবির (রা) বলেন, র্রাসূলুল্মাহ্ (সা) বনিয়াছছন ঃ কাযা ও কদরের পর আমার উম্মতের অধিকাশ্ লোক নজরে আক্রান্ত ইইয়া মৃত্যুবরণ কর্রিবে।"

হাফিজ আবূ আাদুর রহমান (র)....... জাবির ইব্ন আাদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, জাবির (রা) বলেন, রাসূনूল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নজর মানুষকে কবরে এবং উট্কে পাত্লে পপৗঁছইয়া দেয়। আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রন্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র)....... আদ্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বनिয়াছেন, একজনের রোগ অপরজনের মধ্য্য সংক্রমণ করে না, অঙভ নক্ষণ গ্রহণ করা ও পেঁচ ডাকিলে বিপদ আলে বলিয়া বিশ্ষাস করা ভিত্তিহীন এবং হিংসার কারণণ যাহার সহিত হিংসা করা হইল তাহারা কোন কতি হয় না। তবে ঢোখের নজর সত্য।

शাফিজ ইবন आসাকির (র)....... आनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। आनী (রা) বলেন, জিবরাঔল (আা) একদিন আসিয়া রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-কে চিত্তিত দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ দেথিতেছি কেন? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাসান-হসায়ন্নর উপর নজর নাগিয়াছে। জিবরাঔল (আা) বলিলেন ঃ নজর লাগাতো স্বাভাবিক। কারণ নজর সত্য। আপনি এই কলেমাঙুো

পড়িয়া তাহাদিগকে আল্লাহৃর আশ্রয়ে সোপর্দ করিলেন না? রাসূলুল্মাহ বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি? জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ আপনি বলুন ঃ

 الانْسِ

রাসূল (সা) এই দু’আটি পড়িয়া ফুঁক দেওয়ার সংগে সংগে হাসান ও হুসাইন উঠিয়া দাঁড়াইয়া খেলিতে ঞরু করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেনঃ তোমরা নিজেদেরকে তোমাদিগের স্ত্রীদিগকে ও সন্তানদিগকে এই দু’আটি দ্বারা আল্মাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ কর। আশ্রয় প্রার্থনার ইহাই শ্রেষ্ঠ দু‘আ।
 আমার রাসূলের ক্ষতিসাধন করিতে চাহে অপরদিকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। তাহারা বলে, কুরআন আনয়নের ব্যাপারে সে উন্মাদ। আর কুরআন হইল তাহার প্রলাপ। উত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 জগতের জন্য উহা উপদেশনামা।
১. সেই অবশ্যষ্ভাবী ঘটনা,
२. কী সেই অবশ্ভাবী ঘটনা?
৩. কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যা্ভাবী ঘটনা কী?
8. ‘আদ ও ছামূদ সশ্প্রদায় অস্ীীকার করিয়াছিল যাহা মহাथ্রলয়।
৫. আর ছামূদ সশ্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্ৰংস করা হইয়াছিল এক প্রলংকর বিপর্यয় ঘার্木া।
৬. আর ‘আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্ণংস করা হইয়াছিন এক প্রচণ ঝঙ্পাবায়ূ দার্রা।
१. যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত কর্রিয়াহিলেন সষ্তরাত্রি ও অষ্ঠদিবস বিরামহীনভবে তখন ডুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে- উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিঞ থর্জুর কাঙের ন্যায়।
৮. অতঃপর উহাদিগের কাহাকেও ঢুমি বিদ্যমান দেথিতে পাও কি?
৯. ফিরআউন, ঢাহার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সশ্প্রদায় পাপাচার্র লিষ্ঠ ছিল।
১০. উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য কর্রিয়াছিন, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন- কঠোর শাস্তি।
১১. যখन জলোচ্মাস হইয়াছিল তখন জমি তোমাদিপকক আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌयানে।
১২. আমি উহা কব্রিয়াছিনাম তোমাদিগকে শিকার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ উহা সং্রক্ণ করে।
 আল্নাহ্র যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি বাত্তবায়িত হইবে বলিয়া উহাকে এই নাম্ম নামকরণ করা হইয়াছছ। তাই আল্লাহ্ ত‘আলা উহার ভয়াবহত ও তুুত্রের প্রতি ইংপিত করিয়া বনিতেছেন :
, وْمَا اَدْرْ কী? অতঃপর আল্ধাহ্ অ'আলা সত্য প্রত্যাথ্যানকারী বিভিন্ন জাতির ঞ্পংস করা উল্লেে করিয়া বলেন :

 ভূকম্পন যাদারা ছামৃদ সস্প্রদায় নিত্তক্র হইয়़ গিয়াছিল। কাতাদা (র) এই অর্থই করিয়াছছন। ইব্ন জারীরের মতও ইহাই।

 এই মতের সপক্ষে

## সूরা হাক্কা <br> ৫২ আয়াত, ২ র্রককু, মীী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

#  <br> Oَ' 



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

(V)




(II)

○ (IY)

 ইব্ন আনাস ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন বলেন, এইশীতল ঝণ্মা বায়ু এমন ছিল যে, উহাতে দয়া ও বরকতের লেশমাত্র ছিল না।

जर्थाৎ এই শাস্তি উহাদিগের উপর আল্লাহ্ তা‘আলা পৃর্ণ সাত রাত্রি ও আট দিন বিরাম়হীনভাবে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও ছাওরী (র) প্রমুখ বলেন, অর্থ مـتـابــــات অর্থাৎ বিরামহীনভাবে। রবী (র) বলেন ঃ উহাদিগের এই বিপযয় তুরু হইয়াছিল শুক্রবার দিন। অনেকে বলেন, বুধবার দিন।
 প্রচজ বায়ু উহাদিগের এক একজনকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিত। ফলে সংগে সংগে উহারা মরিয়া যাইত এবং মাথাটা ভাঞ্গিয়া চুরমার হইয়া দেইটা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিত।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা ‘আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছে।"

ইবন আবূ হাতিম (র)... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন :বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আদ সম্প্রদায়কে ধ্পংস করিবার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা বায়ুর খাজানা হইতে মাত্র একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রেরণণ করিয়াছিলেন। এই বায়ু প্রথমে গ্রাম্য লোকদের ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকল মানুষ ও.জীব-জানোয়ার বিষয় সম্পত্তি সব সহ আকাশ ও যমীনের মাঝে উঠাইয়া নেয়। তখ্থ শহরবাসীরা উপরে কালো মেঘ দেখিয়া উহাকে বৃষ্টিবাহী মেঘ মনে করিয়া উহারা আনন্দিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে সেই বাযু আল্লাহ্র নির্দেশে সব শুদ্ধ উহাদিগকে নীচে ফেলিয়া দেয়। ফলে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।" মুজাহিদ (র) বলেন, সেই বায়ুর দুইটি ডানা ও একটি লেজ ছিল।

为 অর্থাৎ সেই আयाবে উহারা ঝাড়ে বংশে নিপাত হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তাআলা উহাদিগের মধ্য হইতে একজন উত্তরসূরীও অবশিষ্ট রাখেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 তাহার পূর্ববর্তীরা এবং রাসূলগণকে অস্বীকারকারী বিভিন্ন জাতি পাপাচারে লিপ্ত ছিল।


তাহার মতাদর্শ গ্রহণ করিয়াছছিন তথা তাহার অনুসারী কাফির গোষ্ঠী কিবতী সম্প্রদায়। কেহ কেহ ${ }^{2}$ অর্থ সেই সব জাতি যাহারা নবীদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল।
 অর্থাৎ পাপাচার।
 পাঠাইয়াছেন সকনেই উহাদিগকে অমান্য করিয়াছিল। বেমন অন্য আয়াতে আল্নাহ্ বলেন :
 প্রতিপন্ন করিয়াছে। ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি বাস্তবায়িত হইয়াছে। বলাবাহল্যা বে, এক রাসূলকে অস্বীকার করা সকলকে অন্বীকার করারই শামিন। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআালা বলেন :
 ن সম্প্রদায় রাসূনদিগকে অস্বীকার করিয়াছছ, ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ প্রত্যেক উম্মত্রে নিকট মাত্র একজন করিয়া রাসূল অসিয়াছিলেন। এইখানে আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন :

四 অथ্থৎ উহারা উহাদিগের প্রতিপানকেক্র রাস়ূনকে অস্বীকার কর্রিয়াছিন। ফলে আল্লাহ্ ত'আলা উহাদিগকে কঠঠার শাতি প্রদান করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, (র) বলেন,

অতঃপর অাল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 আল্লাহ্র হকুমে সীমা অপেক্ষা বাড়িয়া গেন। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বনেন ঃ : bَ


এই ঘটনাটি তখনকার যখন নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দাওয়াতের পর তাঁহার সম্প্রদায় ঈমান আনয়ানের পরিবর্তে বরং উন্টা তাহার বির্র্দাচরণ কর্রিয়া আল্মাহ ব্যতীত অন্য किছूর উপাসনা করিতে আরু করিল, তখন আল্লাহ্ ত‘‘আলা নূহ (অ) ও তাঁহার অনুসারী ঈমানদারদদর ব্যতীত সকলকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় বে, পৃথিবীর সকন মানুষই নূহ (আ)-এর বশ্শধর।
 করিয়া|ছিলাম।
 তোমাদিগের জন্য শ্থৃতিস্বর্দপ আমি সেই জাতীয় নৌযানও অবশিষ্ট রাখিয়াছি। ফলে আর তোমরা সমুদ্রে নৌयানে আরোহণ করিতে পার। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 নৌयানও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর নৌयানটিকে স্মৃতিস্বরূপ অক্ষত অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। এমনকি সেই নৌযানটির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।
 এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি यাহাতে শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ ক্ররে এবং আল্মাহ্র অনুগ্রহের কথা ভুলিয়া না যায়। অর্থাৎ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকদের "আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ রাখিবার জন্য ইহা একটি নসীহত ও উপদেশ হইয়া রহিল।
 শ্রবণকারী। याহ्হাক (র) বলেন সম্পন্ন ব্যক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মাকহুল (র) বলেন, রাসূল (সা) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইবার পর উহা আনীর কর্ণে রাখিবার জন্য আমি আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করিয়াছি। মাকহুল (র) বলেন, পরবর্তীতে আলী (রা) বলিতেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর মুখে আমি যাহা তনিয়াছি উহার একটি কথাও ভুলি নাই। ইহা মুরসাল হাদীস।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সালিহ্ ইব্ন হুসায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিহ (র) বলেন, আমি ইব্ন মুররা আসলামী (রা)-কে বলিতে ওিলিাছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ "আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি তোমার কাছে রাখি, দূরে সরাইয়া না দেই এবং তোমাকে শিক্ষা দান করি আর তোমারও উচিত মনোযোগ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করা।"


##  

১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে একটি মাত্র ফুৎকার।
38. পর্বত্মাना সমেত পৃথিবী উৎক্ষি হইবে এবং একই ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।
১৫. সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।
১৬. ফেরেশতাগণ আকাশের প্রাত্তদেশে থাকিবে
১৭. এবং সেইদিন আট্জন ফ্রেশেতা তাহাদিগেন্র প্রতিপালকের আারশকে ধারণ করিবে উহাদিগের উধ্ষে।
১৮. সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদিতগের কিছুই গোপন থাকিবে না।

তাফস্সীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আালা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সম্পর্কে বলিতেছেন বে, সর্বপ্রথম শিংগায় ফুৎকার এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিবে। উহার পর দিতীয় ফুeकারে আকাশ ও যমীনের সয়দয় সৃষ্টি বেঁুশ হইয়া পড়িবে। অতঃপর আর্রে ফুৎকার্রে সকনে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে ও হাশর কার্যেম হইবে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম ফুৎকার্রে কথা বলা হইয়াছে। রবী (র) বলেন ঃ প্রথম ফুৎকারে নয় বরং এইখানে শেষ ফুৎকারের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্ুু প্রথম ফুৎকার হওয়াই সর্বাধিক यूক্তিসংগত। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ত'আালা বলেন ঃ

 হইয়া যাইবে। উহাকে চামড়ার ন্যায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে ও বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্ত্ত অন্য পৃথিবী তৈয়ার করা হইবে। অতঃপর কিয়ামত কাল্যে হইয়া যাইবে।

जर्थाৎ আকাশ বিमीর্ণ হইয়া বিকিক্ত হইয়া পড়িবে। হयরত আनो (রা) বলেন ঃ সেইদিন আকাশের প্রতিটি জোড়া খুলিয়া বিচ্ছ্মিন্ন হইয়া যাইবে। ভেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে :
, जर्थाৎ আকাশ খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফলে উহা বহ্দ্দার বিশিষ্ট হইয়া যাইবে!

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আকাশ সেই দিন ছ্নিত্নিন্ন ইইয়া পড়িয়া যাইবে।
 দায়িত্ণে নিত্যোজিত থাকিবে।

यাহ্হাক বলেন, عَلى آَرْجَائـهُ
 ফেরেশতারা সেইদিন আকাশের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতারা আকাশের প্রান্ত সীমায় দাঁড়াইয়া পৃথিবীবাসীদের দিকে তাকাইতে থাকিবে।
 আল্লাহ্র আরশকে আটজন ফেরেশতা বহ্ন করিবে। এই আরশ দ্বারা আরশে আযীমও উদ্শেশ্য হইতে পারে এবং সেই আরশও হইতে পারে, যাহা বিচার কার্যের জন্য পৃথিবীতে স্থাপন করা হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন য়ে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কান্ৰের লতি হইতে ঘাড় পর্যন্ত সাতশত বছরের রাস্তার দূরত্ব রহিয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

 আর্রককে বহন করিবে। শাবী, ইকরিমা, যাহ্হাক এবং ইব্ন জুরায়জ হইতেও এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুক্দী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইর্রপ মত বর্ণনা করিয়াছেন যে,

## 筑 অর্থাৎ সেই কিয়ামতের দিন

 তোমাদিগকে আল্লাহ্র সামনে উপন্থিত করা হইবে যিনি গোপন প্রকাশ্ß সব কিছু সম্পর্কেই অবহিত, যাঁহার কাছে মানুষের কোন কিছুই গোপন থাকে না।ইবন আবুদ্ूুনিয়া (র)....... ছাবিত ইব্ন হাজ্জাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাবিত (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদিগ ইইতে হিসাব গ্র্হহেের পূর্ব্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব লও এবং তোমাদিগের আমল ওজন করার পূর্বেই তোমরা নিজেরাই নিজদিগের আমল ওজন করিয়া দেখ। তবেই সেই দিবসের হিসাব তোমাদিগের জন্য সহজ হইয়া যাইবে। মনে রাখিও, কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র দরবার পেশ করা হইবে। তখন তোমাদিগের কোন কিছুই গোপন থাকিবে না।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদিগকে আল্লাহ্র দরবারে তিনবার পেশ কর্রা হইবে। প্রথম দুইবার হইবে ত্ু বাক-বিতণ্ডা ও অজুহাত অবতারণা। আর তৃতীয়বার আমলনামা বিতরণ করা হইইবে। কেহ আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করিবে আর কেহ গ্রহণ করিবে বাম হাতে। ইব্ন সা‘দ (র)... আবূ হুরায়রাঁ (রা) হইতে এবং ইবন জারীর (র) ..... আদ্দুল্মাহ (রা) হইতেও এইর্দপ বর্ণনা পাওয়া যায় ।

১৯. তখন যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, ‘লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।
২০. ‘আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন ইইতে হইবে।’
২১. সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;
২২. সুমহান জাম্মাতে,
২৩. যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।
২৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, 'পানাহার কর ও তৃপ্তির সহ্তিত, তোমরা অতীত জীবনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে ।'

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিবসে যাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে जাহার সৌভাগ্য ও আনন্দ সম্পর্কে আল্মাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন যে, ডান হাতে আমলনামা পাইয়া যাহার সংগে সাক্ষাত হইবে আনন্দের আতিশয্যে তাহাকেই বলিবে :
 নিশ্চিত "বুঝিতে পারিবে যে, উহাতে কল্যাণ ও নেক আমল ছাড়া কিছুই নাই। তাহার সমুদয় বদআমল আল্লাহ্ তাআলা নেক আমলে পরিণত করিয়া দিয়াছেন।
'আক্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (র) বলেন : ' ' هুধু

ইবন আবূ হাত্তি (র)....... আবূ উছমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান (র) বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে গোপনে আমলনামা দেওয়া ইইবে। আমলনামা হাতে পাইয়া প্রথমে বদ আমলগুলি পাঠ করিবে। সংগে সংগে তাহার চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া যাইবে। অতঃপর নেক আমলগুলি পাঠ করিলে পরে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। উহার পর হঠাৎ চাহিয়া দেখিতে পাইবে যে, তাহার বদআমলসমূহ নেক আমলে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিবে যে, এই লও আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্নাহ ইব্ন হানযালা (রা) হইইৃতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্মাহ ইব্ন হানযালা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের্ְি দিন তাহার বান্দাকে দাঁড় করাইয়া তাহার বদ আমলগুলি তুলিয়া ধরিয়া বলিবেন, তুমি কি এই কাজগুলি করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হ্যাঁ করিয়াছি। অতঃপর আল্পাহ্ তা‘আলা বলিবেন, আজ তোমাকে আমি অপমান করিব না, যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন সে খুশীতে বাগবাগ হইয়া বলিবে, এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মুখে তাহার যাবতীয় গুনাহের কথ্থা স্বীকার করাইবেন। ফলে যখন বান্দা নিজের ধ্পংস অনিবার্য বলিয়া মনে করিবে তখন আল্লাহ্ বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই অপরাধসমূহ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার ডান হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুনাফিকদিগের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলিবে, ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। জালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।
 ঈমানদার বান্দা বলিবে, দুনিয়ার জীবনে আমি বিশ্বাস করিতাম যে, এই দিবসে আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্থুখীন হইতে হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 তাহাদ্দিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাত করিবে।
: অर्थाৎ এইসব नোকেরা সুমহান জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সালাম আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সালাম (র) বলেন, আমি আবূ উসামা (রা)-কে বলিতে ঞুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল বে, জান্নাতীরা কি পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিবে? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, ए্যাঁ, করিবেন। উঁচू স্তরের জান্নাতীরা নিম্ন স্তরের জান্নাতীদের কাছে আসিয়া সালাম বিনিময় করিবে ও ভাব আদ্ান-প্রদান করিবে। তবে নিম্নস্তরের জান্নাতীরা আমনের ত্রুটির কারণে উঁদू স্তরের জান্নাতীদের কাছে যাইতে পারিবে না।" সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছ্নে ঃ "জান্নাতের একশত স্তর আছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আকাশ-যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান ব্যবধান রহিয়াছে।"
 (রা) বनেন ঃ এই জান্নাতের ফলরাশি জান্নাতীদিগের এত নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে যে, খাটের উপর তাহারা তইয়া ওইয়াও উহা আহরণ করিতে পারিবে।

[^0]जাবারানী (র)....... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সানমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক জান্নাতীকে একটি করিয়া ছড়পত্র প্রদান করা ইইবে। উহাতে লিখা থাক্বেে


অর্থাৎ "পরম দয়ানু দয়াময় আল্নাহ্র নামে। ইহা অাল্লাহ্র পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের নামে দেওয়া ছাড়পত্র। ইহাকে অবনমিত ফন্নরাশি সমৃদ্ধ সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করাও।" অন্য এক হাদীসে আছে বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বनिয়াছেন, ঈমানদারদিগকে ছাড়পত্র পুলসিরাত্রে উপর দেওয়া হইবে।
 প্রবেশ করিবার পর জন্নাতীদিগকে সম্মানার্থে বনা হইবে, অতীত জীবনের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমরা তৃত্তির সহিত পানাহার কর। অन্যথায় ও্ুু আমল দ্বারা কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিরে না। এক হাদীসে आছে বে, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা आমল কর, সঠিক পথে চল এবং জানিয়া রাখিও, তোমাদিগের আমল তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পার্রিবে না।" সাহাবাগণ জিঞ্ঞাসা করিলেন, হযূর আপনাকেও না? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, আমাকেও না, তবে আল্ধাহ़ আমাকে তাঁারার রহমত ও অনুণ্হহে সিক্ত করিবেন।


২৫. কিন্তু যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, হায়! আমাকে यদি দেওয়াই না হইত আমার আমলনামা,
২৬. এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!
২৭. হায়! আমার মৃত্যুই यদি আমার শেষ হইত!
২৮. ‘আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।
২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হইয়াছে।’
৩০. কেরেশতাদিগকে বলা হইবে, ‘ধর উহাকে গলদেশ বেড়ী পরাইয়া দাও।

৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।
৩২. পুনরায় তাহাকে শৃংখলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃংখলে।
৩৩. সে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল না।
৩৪. এবং অভাবগ্গস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না।
৩৫. অতএব এইদিন সেথায় তাহার কোন সুহ্রদ থাকিবে না।
৩৬. এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃতস্রাব ব্যতীত,
৩৭. यাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা.হতভাগ্য নাফরমানদিগগের অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিত্ছেন যে, কিয়ামতের চত্রে উহাদিগকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইলে উহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইয়া বলিবে ঃ


অর্থৎ হায়! যদি আমাকে আমলনামা দেওয়াই না হইত এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব! হায়! মৃত্যুই यদি আমার শেষ হইত!
 মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব রবী এবং সুদ্দী (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন : দুনিয়াতে মৃত্যু অপছন্দনীয় হইনেও সেইদিন নাফরমান বান্দাগণ মনে প্রাণে মৃত্যু কামনা করিবে।
 আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই তো আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

বরং সবাই তো আজ আমাকে একাকী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হায়ে! আজ আমার কোন সাহাযাকারী নাই। তখন আল্লাহ্ ত'আলা প্রহরীদিগকে বনিবেন :
 অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষে কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... মিনহান ইবৃন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্লাহ্ ত'‘ানা যখন বনিবেন, উহাকে ধর তথন সংংগ সংণগ সত্তর হাজার ফেরেশত উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যাহার একজনকে যদি আল্লাহ্ নিির্দেশ করেন তো সে সত্তর হাজার লোককে জাহন্নাম্ম নিক্ষেপ করিতে পারিবে।

ইব্ন আবুদুনিয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র নির্দেশ পাইয়া সংণগ সংণে চার লক্ষ ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ি়ে। দিশাহারা হইয়া লোকটি তখন বলিবে, কি ব্যাপার তোমরা আমার সংগে এমন করিতেছ কেন? ফেরেশতারা বলিবে, আল্লাহ্ ত'আনা তোমার উপর রুষ্ট হইয়াছছন বিধায় সবকিছু আজ তোমার উপর কিক্ট।

ফুযায়ন ইব্ন ইয়াय (র) বলেন, আল্লাহ্ যখন বলিবেন, উহাকে ধর ও বেড়ী পরাও, তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার উপর বাঁপাইয়া পড়িয়া কে আগে তাহার গনায় বেড়ী পরাইবে এই লইয়া কাড়াকাড়ি ওরু করিবে।
 জাহান্নাম্রে আাও্ৰনে নিক্ষেপ কর।

जर्णाৎ পুनরায় তाशाকে সত্তর হাত নম্বা শৃংখলে শৃংখখিত কর। কাব আহবার (র) বলেন ঃ জাহান্নামের একটি শৃংখन দুনিয়ার সযুদয় লোহার সমান হইবে। ইব্ন जাব্বাস (রা) ও ইবৃন্ন জুরায়জ (র) বলেন, এই সত্তর হাত আমাদিগের হাতের মাপে নয় বরং ফেরেশতাদিগের হাতের মাপ
 উহাদিগের পায়থানার রাা্তা দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া আগুনের উপর কেনিয়া এমনভবে ভূনা করা হইবে বেমন শিকায় টিড্ডী ভূনা করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)....... আদ্দুন্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে আব্দুল্মাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলূন্নাহ (সা) বলিয়াছেন : "আাকাশ হইতে একটি পাথর বমীনে নিক্ষেপ করা হইলে উহা এক রাতেই যমীনে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্ুু সেই পাথরটিই জাহান্নামীঢের শৃংখলের এক মাথা হইতে নিক্কেপ করিলে আরেক মাথায় পৌছিতে চল্মিশ বছর লাগিয়া যাইবে। বলাবাহহ্য বে, আকাশ ও যমীনের মাঝে পাচচশত বছরের দূরত্ব।"
 ইহারা মহান আল্লাহ্র ইবাদত করিত না এবং আল্লাহ্র মাখলুকের হকও আদায় করিত

না। কারণ বান্দার উপর আল্লাহ্ দুই ধরনের দায়িত্ অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহ্কে এক বলিয়া বিশ্বাস করা, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক স্থাপন না করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, পরস্পর সাহায্য-সंহযোগিতা ও সৎকাজে সহায়তা করা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্নাহ্ (সা)-ও আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা নামায ও অধীনস্থদের প্রতি সতর্ক থাকিও।"


আল্লাহ্র আযাব হইইতে রক্ষা করিবার মত কোন আশ্মীয়স্বজন বা কোন সুপারিশকারী থাকিবে না আর ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া কোন খাদ্যও তাহারা পাইবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই গিসলীন হইল জাহান্নামীদিগের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য। রবী ও যাহ्হাক (র) বলেন, গিসলীন জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সনদসহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গিসলীন কি জিনিস তাহা আমার জানা নাই। তবে মনে হয় উহা যাক্কুম। শা‘বী ইব্ন বিশর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের গোশ্ত হইতে নিঃসৃত রক্ত ও পানি। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের পুঁজi;

৩৮. আমি কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও। ৩৯. এবং যাহা তোমরা দেথিতে পাও না।
80. নিশয়ই এই কুরআান এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা-

8د. ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।
৪২. ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।:
৪৩. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

ঢাফসীর ঃ আল্নাহ্র সৃষ্টিসমৃহের মধ্যে মানুষ যাহা দেখিতে পায় এবং যাহা দেখিতে পায় না উভয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তাআালা বলিতেছেন বে, কুর্ান তাঁহার কালাম এবং রিসালাতের দায়িত্ পালনের জন্য নির্বাচিত তাঁার রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহী। তিনি বলেন :
 তোমরা যাহা দেথিতে পাও এবং যাহা দেথিতে পাও না উহার কসম করিতেছি বে, নিশয়ই কুরআানের এক সম্মানিত রাসূল তথা মুহামদ (সা)-এর বাহিত বার্তা।

 প্রকৃত আকৃতিতে আকাশের প্রান্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

जर्बाৎ এই कুরजान কোন কবির রচনা নহহ। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।
, जर्थाए ইश কোন গণকের কথাও নহে। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

تَنْ تِبْلَ পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। মোটক্থা কুরजান কোন কবির কল্পনা বা গণক্কে কথা বা অন্য কারো মনগড়া প্রলাপ নহে। বরং আল্লাহ্র পক্ক হইতে জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণী।

ইমাম আহমদ (র)....... ৩রায়হ ইব্ন উবাইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ৩রাইহ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছছন ঃ ইসলাম গ্রহণের পৃর্ব্র আমি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাহির ইইলাম, তিনি আমার পূর্বে মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুছ্ষণ পর তিনি সূরা হাক্কা পড়িতে তরুু করেন। কুরআানের উপস্থ|পনা ऊনিয়া আমি মুঞ্ণ হইয়া পড়ি এবং মনে মনে বনি বে, এই লোকটি তো আসনেই একজন কবি। কুরাইশরা তো ঠিকই বলে।

 তिनि পরই আমিই ইসলাম্রে প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণণ্ডনির মধ্যে ইহাও একটি কারণ।

88. সে यদি আমার নামে কিছু রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্ঠা করিত,
8৫. আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং
8৬. কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,
8৭. অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেইই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।
8৮. এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।
8৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদিগের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে। ৫০. এবং এই কুরজান অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে;
৫১. অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।
৫২. অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ কাফির-মুশরিকদিগের দাবী অনুযায়ী যদি মুহাম্মদ (সা) রিসালাতের মধ্যে কোন কিছু হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতেন কিংবা নিজের থেকে কোন কথ্ঠা গড়িয়া আমার নামে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উহার শাস্তি প্রদান করিতে আমি মোটেই বিলম্ব করিতাম না। সংগে সংগগ তাহার দক্ষিণ হ্ত্ত ধরিয়া ফেনিতাম।
 শক্তভাবে ধরিয়া আমি উহাকে শাস্তি প্রদান করিতাম। কেহ বনেন ঃ আমি উহার দক্ষিণ इंন্ত ধরিয়া ফেলিতাম।
 দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ${ }^{\prime}$ অন্তরের সম্পর্কে রহিয়াছে। ইকরিমা, সার্ঈদ ইব্ন জুবায়র, হাকাম, কাতাদা, যাহ্হাক, মুসলিম, আল-বাতীন, আবূ সাখ্র, হুমায়দ ইব্ন যিয়াদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।
 প্রদান করিতে চাহিলে তোমাদিগের কেইই উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। মোটকথা মুহাম্মদ (সা) নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা বলেন না বরং তিনি সত্যবাদী ও সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত বার্তাবাহক। আল্লাহ্ তাঁহাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন এবং অকাট্য প্রমাণাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অতঃপর আল্নাহ্ বলেন ঃ

অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 সত্ত্বেও তোমাদিগের মধ্যে একদল লোক কুরআনকে অস্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ্


ইব্ন জারীর (র) বলেন : কুরআনকে অস্বীকার করা কিয়ামতের দিন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে। আবার এই অর্থও হইতে পারে শে, এই কুরআন ও ঈমান মূলতই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
 অনুর্রপভাবে এই কুরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে পরিচালিত করিয়াছি কিন্তু উহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 আকাক্ষার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা ইইয়াছে।

অতঃপর আল্নাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 লেশমাত্র নাই।

অতঃপর আল্মাহ্ বলেন :
位 কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

## সূরা মা"আরিজ

88 আয়াত, ২ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
○ْ ○َ (r) (r) Or مَّ


الْفَ سَتَةٍ

১. এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত-
২. কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।
৩. ইহা আসিবে আল্লাহ্র নিকট ইইতে, যিনি সর্বোচ্চ মর্यাদার অধিকারী।
8. ফেরেশতা ও রাহ আল্লাহহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব. পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।"
৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য।
৬. উহারা কি সেইদিনকে মনে করে সুদূর,
৭. কিন্তু আমি দেথিতেছি-ইহা আসন্ন।

ইবনে কাছীর ১১তম থণ্ত—৩৩

তাফসীর ः ঘটনার ইপ্পিত দান করে। প্রশ্লকারী যেন সংগোপনে নির্ধারিত কোন অবধারিত শাস্তির আ巛 বাস্তুবায়ন চাহিতেছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অনাত্র বলেন :
 নিকট শাস্তি লাভের জন্য তাড়াহড়া করিতেছে ? অথচ আল্ধাহ্ তাআলা কখনও ঢাঁহার ওয়াদা. থেলাপ করেন না।" অর্থাৎ নির্ধারিত শাস্তি অবশাই হইবে।

ইমাম নাসাঈ (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নকারী হইল, "নयর ইবনুন হারিছ ইব্ন কালাদা।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে आওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্র আযাবের আঙ্ড বাস্তবায়ন দেখার এ কামনাটি ছিন কাফির্রদের এবং তাহা অবশ্যই তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া রহিয়াছে।

যুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসজ্গ বনেনঃ এক প্রশুকারী এই দাবী উথাপন করিল বে, সেই ঘটিত্য আযাব এখনই ঘটাও। অথচ উহা পরকালে সংখটিত হইবে। তিনি আার বলেন ঃ তাহাদের বক্তব্যাি হইল এই বে, হে আল্লাহ্! তোমার শাত্তির কথা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে আমাদের উার আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর অথবাঁ বে কোন কষ্ধদায়ক শাস্তি আমাদিগকে দাও।

ইব্ন যায়েদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের जৎপর্য এই বে, কাফির পরকালে এক আuাবের ময়দানে উপস্থিত ইইবে যাহা জাহন্নাম পর্য্ত প্রশ্তু হইবে।

এই ব্যাখ্যাটি হইল দুর্বল ও यथার্थ মর্ম হইতে দূর্রে অবস্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক এবং আয়াতের ভাবধারায় উহাই ব্যক হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য জন্যই প্রস্তুত ও প্রতিশ্রুত। ইব্ন আব্ব্রাস (রা) বনেন, উহা সংঘটিত হওয়া এতই निশ্চিত यেন উহা আসিয়া গিয়াছে। তাই" ঠেকাইবার কেহই নাই। কারণ, উহা ছওয়াঁ্ৰ স্বয়ং জাল্লাহ্ পাকের ইচ্ঘ। তাই তিনি বলেন :

 .অর্থাৎ অশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আনী ইব্ন আবি তালহা (র) বর্ণনা করেন ঃ ی্য C.,


কাতাদা (র) বলেন ঃ অশেষ ফযীলত ও নিয়ামতের অধিকারী।

 করে।' আল্লাহ্র এক সৃষ্টি, কিন্তু মানুষ নহে।

আমি বলিতেছি, আর র্রহ বলিতে জ্ব্রাঈল (আ)-কেই হয়ত বুঝানো হইয়াছে। সংযোজক অব্যয়, দ্বারা সাধারণ ফেরেশতাগণ হইতে তাঁহাকে বিশেষত্ব দান করিয়া আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে। অথবা নবী আদমের রূহ সম্পর্কেও বলা হইতে পারে। কারণ, যখন মানুষের র্দহ কব্য করা হয় তখন উহা ফেরেশতার সহিত ঊর্ধাকাশে আরোহণ করে। বারাআর বর্ণিত হাদীসেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি রূহ কব্য সম্পর্কে লম্বা মারফূ হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইব্ন মাজাহ্, আবূ দাউদ ও নাসায়ী মিনহাজ ওয়াজানের সনদে বারআ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয় :
"পবিত্র রূহসহ কব্যের ফেরেশতা এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে একের পর এক করিয়া আরোহণ করিতে থাকে। এমনকি যেই আকাশে আল্লাহ্ পাক অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হয়।"

আল্লাহ্ই ভাল জানেন হাদীসটি বিশুদ্ধ কিনা ? হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। তবে হাদীসটি মশহুর এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে। তাঁহার নিকট ইহাতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন ইয়াছার, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা ও ইব্ন আবুদ দুনিয়া উহা বর্ণনা করেন এবং ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ উহ্হা উদ্ধৃত করেন। এই হাদীসের সূত্রগুলির বিশ্বস্ততা সকলের মতেই উত্তীর্ণ। আল্লাহ্ পাকের কালাম :

-এর ব্যাথ্যা প্রসজ্ছে উক্ত হাদীস সবিস্তারে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।
 ব্যাখ্যা সম্পর্কে চারটি অভিমত রহিয়াছে। এক, আরশে আজীম হইতে সর্বনিন্ন পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। সর্বনিম্ন পৃথিবী হইলল সপ্তুম পৃথিবী এবং কড়াইর উপর ভর করিয়া এই পৃথিবীর অবস্থিতি। সপ্তম পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে আরশের দিকে উঠা তুরু হইয়া আরশ পর্যন্ত পৌছিতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় প্রয়োজন। আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছিতে উক্ত একই সময় প্রয়োজন। ইব্ন আবী শায়বার আরশের পরিচয় সম্পর্কিত কিতাবে বলা হইয়াছে, লাল ইয়াকূত পাথর দ্বারা আরশে আজীম গঠিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসজ্গে বর্ণনা করেন : নিম্নতম পৃথিবী ইইতে উর্ধ্বতম আকাশ পর্যন্ত পথের দূরত্ হইল পঞ্চাশ হাজার বছর।
 আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পৃথিবী হইইতে কোন কিছু আকাশে আরোহণ করে। উহাকেও একদিন বলা হইয়াছে যাহা এক হাজার বছরের সমান। কারণ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ ।

ইব্ন জারীর (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইব্ন জারীরের বর্ণনায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : পৃথিবী পাঁচশত বছরের পথ সমান পুরু এবং এক পৃথিবী ইইতে অপর পৃথিবীর দূরত্ পাঁচশত বছরের পথ। ফলে সাত হাজার বছরে দাঁড়াইল। তেমনি আকাশও পাঁচ শত বছরের পথ সামন পুরু। এক আকাশ ইইতে অন্য আকাশের দূরত্ত ইইল পাঁচশত বছরের পথ। ফলে এখন হইল চৌদ্দ হাজার বছরের পথ। সপ্তম আকাশ হইতে আরশে যাইতে লাগে ছপ্রিশ হাজার বছর। আল্লাহ্ পাকের আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হইয়াছে, সেই একদিন পৃথিবীর হিসাব মতে হইল পঞ্চাশ হাজার বছর।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ উহার তাৎপর্য হইল, পৃথিবীর অস্তিত্রের কাল হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর। পৃথিবীসমূহ সৃষ্টির তুরু হইতে কিয়ামতে উহার লয় প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সময়টুকু অতিবাহিত ইইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর বয়স হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর। আল্লাহ্ পাক উহার এই বয়সকে একদিন হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

我 ফেরেশতা ও প্রাণসমূহ ঊর্ধ্ণলোকে আরোহণ করিবে।

 "পরিমাণ হইল পষ্ণ্চাশ হাজার বছর। ইহার কত বছর পার হইয়াছে এবং কত বছর বাকী রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেছ বলিতে পারে না।

তৃতীয় অতিমত ঃ উক্ত দিনটি হইল দুনিয়ার লয় প্রাপ্তি ও আiিরাতের জীবন মধ্যবর্তী দিন। অর্থাৎ ইহকালের লয় ও পরকালের শরুর মাঝখানের সময়ের ব্যবধান ইইল পঞ্চাশ হাজার বছর। এই বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব।

[^1]চতুর্থ অভিমত ঃ উহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......



সাওরী (র) ...... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিনটি পার্থিব দিনের হিসাবে পণ্চাশ হাজার বছরের সমান ইইবে।

যাহ্হাক এবং ইব্ন যায়দ (র)-ও অনুর্রপ বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন ঃ
 অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে আল্মাহ্ ত"আলা কাফ্রিরের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান করিবেন। এই মর্ম হাদীসও বর্ণিত হইয়াহে।

ইমাম আহমদ (র) ...... आবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "রাসূলুল্নাহ (সা)-কে আলোচ্য আয়াতে উল্লেথিত সুদীর্ঘ দিনটি সশ্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন-আমার জীবন যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ করিয়া বনিত্তেছি, মু’মিনদের জন্যে এই দিনটি অবশ্যই সংকিক্ট করা হইবে। এমনকি তাহারা পৃথিবীতে বে কোন ফর্যय নামায আদায় করিতে বে সময় ব্য় করিয়াছে উহা হইতেও ক্মুদ্র হইবে। ইব্ন জাiরীর (র) ...... দারাজ (র) হইতে অনুর্রপ বর্ণনা করেন। অবশ্য দারাজ ও তাঁহার শায়াখ আবুল হাসছাম উভয়ই দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লাহৃই সর্বজ্ক।

ইমাম আহমদ (র) ...... आবূ উমর আন আদানী হইতে বর্ণনা করেন : ‘আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত্ত ছিলাম। তখন আমের ইবৃন সা'সা‘ গো|্রের এক ব্যক্তি সেই পথথ যাইতেছিলেন। তাহার উদ্mে্যে বলা হইন, আম্মে গোত্রের এই লোকটি সেরা ধনী। তাহা ऊনিয়া আবূ হরায়রা (রা) বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ডাক। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন, খবর পাওয়া গেগে বে, তুমি ચুব বিত্তান। তখন সেই আমের গোত্রের লোকটি বলিল, হুঁ, আল্নাহ্র কসম! অবশ্যই আমার লান ও বাদামী রcের দুইশত উট ছাড়া বিভ্নিন্ন রঙের ও আকৃতির বহ উট, অশ্ব ও গোলাম রহিয়াছে। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, অবশ্যই তোমাকে উট ও জানোয়ারের পদদলন ও अँতা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই ব্যাপার বারবার ইইতে থাকিবে। ইহা ऊনিয়া আমেরীর চোো বিবর্ণ ইইয়া গেল। অতঃপপর সে বলিল, হে আবূ হরায়রা! আপনি ইহা কি বলিত্ছেছে ? তিনি বলিলেন, আমি রাসুলুল্মাহ (সা)-কে বলিতে খনিয়াছি, যাহার উট রহিয়াছে এবং সে উহার হক আাদায় করে নাই উহাকে সুবিধা-সুযোগ দিয়া ও উহার যথাযথ যত্ন নিয়া। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূন! কিক্রপ यত্ন নেওয়া ও সুভ্যো--ুবিধা দেওয়া ? তিনি বলিলেন, উহার ভাল্ল-মন্দ সকল অবস্থায়। কেননা কিয়ামতের দিন সেইখলিকে আল্লাহ্ ত'আলা মোটা তাজা করিয়া উহার সেই মালিককে র্রেদ্রদগ্ধ এক মুক্ত ময়দানে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া নির্দ্রশ

দিবেন, তাহাকে পদদলিত কর্রিতে ও শিং দিয়া ঔঁতাইতে। ফলে উহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পর্যায়ক্রম্ম দলিত-মথিত করিতে ও অততইতে থাকিবে। মখন শেষ পঙটি উহা করিয়া চলিয়া যাইবে তখন প্রথম পঙটি घুরিয়া আসিয়া আবার তুুু করিবে। এইভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর চলিতে থাক্বিবে। ইত্যবসরে সকলের হিসাব নিকাশ ও ফয়সালা শেষ হইবে। তখন পশ্তলি বিদায় নিবে। বে সকল গরু, বকরী ও ভেড়া তাহাকে শশং দিয়া ऊँতাইবে সেখ্ির শিং ভাঙাও হইবে না, ভোতাও হইবে না। আমেরী জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ হৃরায়রা! উটের ক্ষেত্রে জাল্ধাহৃর হক কি কি ? তিনি বলিলেন, আরোহণের জন্য দর্রিদ্ণণকে বিনা ভড়ায় দিবে ও তাহাদের সদ্গে ভাল ব্যবহার করিবে আর তাহাদিগকে বিনা পয়সায় উটের দূধ খাইতে দিবে ও তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্যে দুঞ্ধবতী উট দিবে। जাদের মাদী উটের জন্যে প্রয়োজনে বিনিময় ছাড়াই মাদা উট ব্যবহার করিতে দিবে।

কাতাদা (র) ইইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আারবার সূত্রে নাসায়ী ও ঔ‘বার সৃত্রে আবূ দাঊদ (র) হাদীসটি বর্ণনা কর্রেন। এই হাদীসের অন্য সনদ : ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : "রাসূনুন্মাহ্ (সা) বলিয়াছছনন-বে ব্যক্তি স্বর্ণ ও র্রৌ্যের ভাঔরের মানিক হইয়া উহার হক আদায় করিল না ঢাহার স্বর্ণ ও রৌপপ্যের পাত বানাইয়া জাহান্নামের আతণে উতণ্ণ করিয়া তাহার কপানে ও দুই পাঁজরে দাগ দেওয়া হইবে। যতঙ্ষণ পর্যন্ত সকন বান্দার বিচার আচার শেষ না হইবে ততক্ষণ এই শাস্তি চলিতে থাকিবে। উক্ত সময়টুকু তোমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছর হৃৰে। তারপর সে জান্নাত অথবা জাহন্নামে যাইবে।

ইহার পৃর্বে ছাগল-ভেড়া ও উটের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই হাদীসে ইহাও বর্ণিত ইইয়াছ্ বে, তিন প্রকার্রের লোকের ঘোড়া থাকে। এক ধরনেের লোক উহা ভাড়ায় খাটায়। এক ধরনের লোক ব্যক্তিপত সষ্র্রম রক্ষার্থ উহা ব্যবহার করে। ঢৃতীয় ধরনের লোক ব্যবসার বোঝা টানায়। সহীহ্ মুসনিম শরীীফে পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার পুর্ণ সনদ ও বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করার নহে। ফিকাহর কিতাবের যাকাতের অধ্যায় উহার উপযুক্ত স্থান। এখানে হাদীসটি এই প্রসন্গে আনা হইন বে, উহাতেও বলা হইয়াছহ -यতক্ষণ না জাল্লাহ্ পাক বান্দার হিসাব নিকাশশর দিনটি লেষ না করেন যাহার দৈর্ষ্য হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

 (রা)-কে প্রশ্ন কর্রিল-পঞ্চাশ হাজার বহরের দিনটি কোন্ দিন ? তিনি পান্টা প্রশ্ন করিলেন-এক হাজার বহরের দিনটি কোন্ দিন ? লোকটি জবাব দিল, আমি তো আপনার কাছেই জানিতে আসিলাম। তখन তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ত'জানা এইক্রপ দুইটি দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই উহা সস্পর্কে তান জানেন। আল্লাহ্র কিতাবে কোন ব্যাপারে আমার জানা না থাকিলে আমি তাহা বলা অপছন্দ করি।

আল্মাহ্ পাক অতঃপর বলেন : ${ }^{\prime}{ }^{\prime \prime}$ সম্প্রদায় যে তোমাকে ভণ বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর্রিতেছে তাহাতে তুমি অধৈর্য হইও না, বরং ধৈর্যধারণ কর। তেমনি তাহারা বে তোমার আযাব সম্পর্কিত সতর্কতায় আস্থা না আনিয়া উহা এখনই দেখাইতে বলিতেছে সেই ব্যাপারেও ধৈর্যধারণ কর।

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ বেঈমানগণ তো এখনই কিয়ামত দেখিতে চায় আর মু’মিনগণ উহাকে সত্য জানিয়া উহার আগমনকে ভয় পায়। এখানেও আল্লাহ্ পাক তেমনি বলেন ঃ •'~ن
 কিয়ামতকে দূরে মনে করে অর্থ হইল তাহারা উহাকে অসম্ভব মনে করে।
 উহা সংঘর্টনের সময় শুধু আল্লাহ্রই জানা আছে, তথাপি উহা ঘটার অনিবার্যতা ও উহার ভয়াবহতার ভাবনায় মু’মিনদের আশংকা জাগে, হয়ত শীঘ্রইই উহা ঘটিবে।
( ( 1 ( )
৮. সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত।
৯. এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙিন পশমের মত।
১০. আর বন্ধু বন্ধুর খবর লইবে না।
১১. উহাদিগকে একে অপরকে দৃষ্টিগোচর করা হইবে। অপরাধী সেইদিনের শাস্তির বদলে তাহার সন্তান-স̣ত্ততিকে দিতে চাহিবে,
১২. তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
১৩. তাহার জ্হাতি গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত।
১8. এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয়।
১৫. না, কখনই নহে, ইহা তো লেলিহান অগ্মি,
১৬. যাহা গাত্র হইতে.চামড়া খসাইয়া দিবে,
১৭. জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।
১৮. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়াছিল।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন - কাফিরের জন্য শাস্তি অবধারিত।
 মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, ইকরিমা ও সুদ্ী (র) প্রমুখ বলেন : সেদিন আকাশ তেলের তলানির মত হইয়া যাইবে।
, وتَكُكُوْ


 অবস্থায় দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তোমার অবস্থা কি ? প্রত্যেকেই তখন নিজকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

এই আয়াত প্রসজ্গে ইব্ন আব্বান (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন-সেদিন কিছু লোক কিছু লোককে চিনিবে এবং তাহারা পরস্পর পরিচিতজন হইবে। তথাপি তাহারা পরিচিত লোকজন হইতে পলাইয়া ফিরিবে। তাহাদের তখনকার অবস্থা প্রসঙ্গে
 সেইদিন প্রত্যেকের অবস্থা দাঁড়াই্ইবে এই যে, প্রত্ত্যেকেই নিজের অব্স্থা সামলাইতে ব্যস্ত থাকিবে। অনুর্রপ অন্যত্র আল্মাহ্ পাক বলেন :


অর্থাৎ হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর जার ভয় কর্ সেই দিনটিকে বেইদিন সন্তান পিতার কোন কাজে আাসিবে না আর পিতও সন্তানের কোন কাজে আসিবে না। নিচওয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য।

অনাত্র আল্লাহ পাক বলেন :
 যখন শিঙ্গ ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন রক্জের সশ্পর্কের কোনই বাঁধন .থাকিবে না এবং কেইই কেহকে জিজ্ঞাসা করিবে না।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :


অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাই হইতে পালাইয়া ফিরিবে, ত্মেনি মা ও বাপ হইতে, जদ্রপ ত্ত্রী ও সন্তান ইইতে। প্রত্যেকেই সেইদিন নিজকে সামান দিতে ব্যস্ত থাকিবে।


जর্থাৎ সেইদিন অপরাধীকে কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়া হইবে, না। এমনকি যদি সে সমগ্গ বিশ্ববাসী, তাহার সকল আপনজন, তাহার সকল ধন সশ্থ্দ হোক তাহা এক পৃথিবী স্বর্ণ, পরন্তু তাহার প্রাণাধিক সন্তানকেও তাহার তয়াবহ শাস্তিরিন বিনিময় হিসাবে পেশ করে তাহা আদৌ গ্রহণ করা হইরে না।
 ইকরিমা (র) বলেন ঃ সেই উরুদের্শ यাহা তাহাদেরই অংশ বিশশষ। মালিক (র) হইতে আশহাব (র) বলেন ঃ তাহার মাতা।

 (র) বলেন : এখানে মস্তিক্ষের চর্মের কथা বলা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন ঃ গাত্রচ । মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হাড় ও মাংস ছাড়া যাহা থাকে তাহা। সাঈদ ইবৃন জুবায়ের (র) বলেন ঃ রগরেখা ও তৎসংশ্মিষ্ট বস্ঠু:।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ দুই চরণ ও হত্দ্মল্যের উতয় দিকের মাংস। তিনি আরও বলেন ঃ পাল্যের দুই থোড়ার মাংস।

হাসান বসরী ও ছাবিত আল বানানী (র) বনেন ঃ তাহার সুন্দর মুখমతল। গাসান বসরীী (র) আরও বলেন ঃ তাহার কলিজা ছাড়া সব কিছুই জুলিয়া পুড়িয়া ছারখার ইইবে।
ইবনে কাঘীর ১১তম খఆ-৩৪
 ও তদসংপ্ধিষ্ট সকল কিছूই অগ্নিদগ্ধ হইবে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ হাড্ডি হইতে চামড়া ও মাংস খসাইয়া উহার সব কিছুই ভশ্মীভূত করিবে।
 হাড্ডিঙলি খও-বিখ্ট করিয়া উহার চামড়া ও আকৃতি বিকৃত করিবে।
 জাহান্নাম উহার দিকে উহার সন্তানগণকে ডাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ত'জালা উহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পার্থিব জীবনে উशার উপবোগী কাজ করার অনুম্মোদন দান করিয়াছেন। তাই জাহান্নাম কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে তিক্ত ও কর্কশ ভাষায় উহার দিকে ডাকিবে এবং পাথীরা ব্যেবে মাঠ হইতে এক একটি করিয়া শস্য কুড়াইয়া খায়, তদ্রূপ জাহান্নাম তাহাদিগকে হাশরের মাঠ হইতে খুঁজিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে। উহা এইজন্য করিবে বে, আল্মাহ্ পাকের ভাষায় তাহাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিন ও তাহাদের অঈ-প্রত্যগ নেক আমল হইতে বিরত ছিন।
 নির্দেশিত ওয়াজিব, यাকাত, ফিতরা ইত্যাদি খরুচ না করিয়া সম্পদ সংরক্ষিত করিয়াছিন। তাই হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে-তোমরা সম্পদ সংর্রকণ করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাদের হইতে সম্পদ সর্রক্ষণ করিবেন।

আদ্দুন্নাহ্ ইবন্, আকীম (র) কখন্নে নিজের জন্যে কোন কিছू পুঁজি করিতেন না এবং বলিতেন-আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, জাহন্নামীরাই সশ্পদ পুজীভূত ও সংরক্মিত করে।

হাসান বসরী (র) বলেন : হে আদম সন্তান! ঢুমি আল্লাহৃর হঁশিয়ারী শ্রুত হইয়াও পার্থিব সম্পদ সং্রক্ষণ করিতেছ ?
, आয়াতের जাৎপর্য সশ্পর্কে কাতাদা (র) বলেন : সম্পদের প্রতিব্যেগীতায় শীর্মে থাকার অসৎ উল্দেশ্যে উহা পুজীড়ত করা ইইত।

১৯. মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে
২০. যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হ্তাশকারী,
২১. আর যখন তাহাকে কল্যাণ স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ,
২২. তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,

২৩, যাহারা তাহাদের সালাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান,
২৪. আর যাহাদের সশ্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে
২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের,
২৬. এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে,
২৭. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,
২৮. নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না-
২৯. এবং যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাথে,
৩০. তাহাদের পত্দী অথবা অধিকারডুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইইবে না।

$$
\begin{aligned}
& \text { 8\% (10) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { of (TV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ヶ\% وَ }
\end{aligned}
$$

৩). তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে ঢাহারা হইবে সীমাनজ্ৰনকারী।
৩২. এবং যাহার্না আমানত ও প্রত্শিত্রি রক্ষা করে,
৩৩. আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্য দানে অটল,

৩৪, এবং নিজ্জেদের সালাতত यদ্রবান-
৩৫. ঢাহারাই সম্মানিত ইইবে জান্নাতে।

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্ ত‘অালা মানুভ্বের স্বভাব-প্রকৃতি সশ্পর্কে জানইতেছেন বে, তাহারা সৃজ্জিতই হইয়াছে অস্থিরচিত্তক্রপে। অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বনেন :
 বড়ই সন্ত্ত হইইয়া পড়ে, অবং এর্পপ হতাশ হইয়া যায় ভে, ইহার পর আর কোন ভাল দিন আসিবে তাহ ভাবিতেই পারে না।
 হয়, তখন তাহারা কৃপণ হয় এবং অন্যকে তাহাদের সেই সৌভাগ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত রাদ্থ। এমনকি তাহাদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশিত অংশ দিতেও অম্বীকার করে।

ইমাম আহমদ "(র) ...... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, তিনি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে খনিয়াছেন : "মানুষের ভিতর সর্বাধিক মন্দ স্বভাব হইল অশেষ কার্পণ্য ও চরম কাপুরুু্যতা।"

আদুল্নাহ্ ইবনুল জার্木াহ (রা) হইতে আবূ আবদুর রহমানের সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।
 হইতে মুক্ত হইতে পারে না; যদি না আল্লাহ্ পাক নিজ অনু্রহে তাকে হেফাজত করেন, তাহাকে উহা হইতে বাঁচার তাওফীক দান করেন, তাহাকে কন্যাণের পথ প্রদর্শন করেন ও উহার উপায়-উপকরণ সহজলড্য করেন। এইসব তিনি তাহাদের জন্য করেন যাহারা มूসब्की।
 যুসল্লী। এই আয়াতের অর্থ ইহাও বনা হইয়াছে -याহারা নামাय সঠিক ওয়াক্তে সম্পূণ আরান, আহকাম সহকারে আদায় করে তাহারা মুসল্লী। ইব্ন মাসউদ (রা) মাসর্রক ও ইবরাহীম নাখঈ (র) এইর্মপ ব্যাথ্যা প্রদান কর্রেন।

একদল বলেন : খুশূ-ฆুযূ সহকারে নিয়মিত নামাय আদায়কারীই মুসল্ধী। বেমন



এই অভিমত উকবা ইব্ন আম্মে (রা) প্রমুদ্থে । আরবে বদ্ধ ও স্থির পানিকে স্থায়ী পানি বলে। কারণ, উহা চলমান নহে বিধায় নড়াচড়া করে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়

यে, স্शায়ী বা নিয়ম মাকিক নামাय্যে জন্য নামাযে স্থিরতত ও মনোভোগ ওয়াজ্রিব। যাহারা রুকুু-সিজদা ধীরে সুম্মে আদায় করে না, বরং কাকের মত ঠোকর মারে, তাহাদিগকে নিয়মিত নামাयী বনা যায় না। তাই তাহার নামাय তাহাকে মুক্তি দিবে না।

একদল বলেন, আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে পুণ্য কাজের উপর সর্বদা স্থির থাকা ও निয়মিত উহা করিতে থাকা। यেমন আমন হইন স্থায়ী ও নিয়মিত. আমন, হউক উহা নণণ্য।

হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হইতে সহীহ সংকলনে উদ্ধূত হইয়াছে। অন্য বর্ণনায় বना হইয়াছে-সেই আমলের উপর আমলকারী স্থির রহিয়াছে। হয়তত আয়েশা (রা) বলেন - হৃযূ (সা)-এর অত্যা ইহাই ছিল বে, বেই আমলই তিনি করিতেন উহা সর্বদা করিতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উহার উপর স্থির থাকিতেন।
 আমাদের কাছে বলা হইয়াছে বে, হয়রত দানিয়েল (অ) শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতের প্রশংস্সা করিতে গিয়া বলেন, তাহারা এর্রপ নামায আদায় করিবে নূহ (আ)-এর জাতি সেক্রপ আদায় করিলে তাহারা প্রাবনে নিমজ্জিত হইত না। আদ (আ)-এর জাতি সের্প নামাय আদায় করিলে তাহারা অভিশাপপর ঘুর্ণি হাওয়ায় ধ্ণংস্রাপ্ত হইত না, ছামুদ জাতি সের্পপ নামাय আদায় করিলে ভয়াবহ গর্জনে বিধ্ধষ্ত হইত না। তাই হে লোক সকল! ভালডাবে নিয়মিত নামাय আদায় কর। উহা মু’মিনগণের অনংকার ও সর্ব্বাত্তম নৈৈতিক বৈশশ্ষ্যে।

 জারিয়ার তাফসীর প্রসজ্গে এই বাপার্র সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।
, অर्थाৎ याহाরা পরকাল, হिসাব-निকাশ ও শাস্তি-পুরক্কারে প্রত্যয়ী ছইয়া আयাবের ভয়ে ও পুরক্করের প্রত্যাশায় ভাল কাজ করে। তাই ইহার পরেই আল্নাহ্ বলেন :

जर्बाৎ याशाদের অत्তর जाহाদের প্রতিপানকেরে শাস্তির ভয়ে সন্ত্রষ্ত ও বিগলিত।
 বোধসশ্পন্ন লোক উদাসীন থাকিতে পারে না। কারণ, উহা অনিবার্य। ৫খু আল্নাহ্ পাক যাহাকে রেহাই প্রদান করিবেন সেই রক্ষা পাইবে।
 হইতে বিরত রাてে এবং আল্লাহ্র অননু:্রাদিত স্থলে উহার অপপ্রয়োগ না ঘটায়।

তাই তিনি বলেন :
 দাসীগণের ক্ষেত্রে বৌনাচারের প্রয়োপ ঘটায়।
 অর্থাৎ ঊপরোত্ত ক্ষেত্র তো নিন্দনীয় নহে। কিত্তু উহা ছাড়া বে কোন ক্ষেতই হইবে সীমানংখन। ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তই এখানে উহার পুরননাবৃত্তি নিপ্র্রয়োজন।
 রাখা হয়, খেয়ানত করে না আর ঘখন তাহারা ওয়াদা করে, রক্থা করে এবং কখনও ওয়াদা থেলাপ করে না।

এইসব ઉুণাবনী হইন মু’মিনগণের এবং ইহার বিপরীত চরিত্র হইন মুনাফিকগণণর। यেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে বে, মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন ঃ (১) যখন কथা বলে, মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে, খেলাপ করে, আর যখন আমানত রাখে, থেয়ানত করে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াহে (১) যখন কथা বলে তো মিথ্যা বলে, (২) যখন কথা দেয় তো ভঈ করে, (৩) যখন ঝপড়া করে তো পাপাশ্র্যী হয়।
 অবস্থায় কায়েম থাকে। কোন কथা বেশ-কম করে না, গোপনও করে না। কারণ তাহারা
 অन्তর পাপাশ্র্যী।
 ওয়াক্ত, আরকান, আহকাম, সুন্নাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি যথাযথভাবে সংর্রণণ করে।

মোটকথা নামাय দ্মারা মু'মিনদদর বৈশিষ্য বর্ণনা ऊুু করা হইয়াছে ও নামাय দ্মারা উহা শেষ করা হইয়াছে। ইহাতেই নামাব্যের ওরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়।
 তাহাদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন :
 তাহারাই জান্নাতুল ফির্রাউসের ওয়ারিস এবং সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। তেমনি এখানেও তিনি বলেন :
 ও মর্যাদায় ভৃষিত হইবে।

-     - 



৩৬. কাফ্রিগণণণ কি হইয়াছে বে, ঢাহারা তোমার দিকে ছুট্য়া অাসিতেছে,
৩৭. ডান ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।
৩৮. উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে বে, ঢাহাকে প্রার্র্যময় জান্মাতে দাখিল করা হইবে ?
৩৯. না, তাহা হইবে না, जামি উহাদিপকে যাহা হইঢে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে।
80. आমি শপথ করিতেছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির-নিচয়ই আমি मফल-
8). তাহাদের অপেক্না উত্তম মানবণোঙ্ঠীকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে এবং ইহাতে ামি অক্ষ নহি।
8२. অতএব তাহাদিগকে বাক-বিত丹 ও ঞ্রীড়া কৌুতুকে মত্ত থাকিতে দাও, বে দিবস সম্পক্কে তাহাদিগকে সত্র করা হইয়াছিল উহার সম্মুথীন হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত।

8৩, সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রততবেগে, মনে হইবে উহারা একটি নক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হইতেছে-
88. অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন করিবে। ইহাই লেইদিন যাহার বিষয় উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিন।
 বলিত্ছেেে, নবীর যমানার হইয়া নবী (সা)-কে স্বচক্ষে দেথিয়া, তাহার উপর প্রেরিত

আল্নাহ্ পাক্কে সুশ্পস্ট হিদ্ৰায়াতের বাণী শ্রবণ করিয়া, এমনকি তাঁহার প্রাকশ্য মু’জিযা অবলোকন করিয়া কিতবে ঢাহার নিকট ইইতে ভাগিয়া যাইত্ছে। কেন তাহারা ডাইনে ও বামে নানা দনে বিক্ষিপ্ত হইয়া চম্পট দিতেছে ?

এইভাবে আল্gাহ পাক অন্যত্র বলেন :

 পাল পালায় অদ্রপ কেন পালাইতেছে ?
 অর্থৎৎ এই কাফিরদের কি হইন বে, তাহারা তোমার নিকট ইইতে ভাগিয়া বাইতেতে ? কেন তাহারা ডানে বামে বিক্ষিভাবে নানা দলে বিতক্ত হইয়া বে বেই দিকে পারে ছুট্তিত্ছে?

গাসান বস়ীী (র) বলেন : :
 একবচন হইল ة_ এ এবং উহার অর্থ হইন বিকিষ্ভভবে বিভিন্ন দলে বিতক্তকারীগণ। পূর্ববত্তী হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হইয়া ভাগিয়া যাইতেছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ যাহারা গেয়াল খুশীর পথে চলে তাহারা আল্লাহ্র কিতবেরই ও্ু বিরোধী হয় না, নিজেরাও পরস্পর বিরেোীীতায় লিপ্ত হয়। অবশ্য নিজেদের ভিত্রে তাহদের যত মতবিরোধই থাকুক না কেন আল্নাহ্র কিত়াবের বিরোধীতায় তাহারা এক হইয়া যায়।
 আয়াতের ব্যাথ্যা প্রসজ্পে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ কাফিররা গ্রুপ গ্রুপ হইয়া হ্যুর (সা)-এর চতুষ্পার্ব্বে ঘুরাফিরা করিত আর তাঁহাকে বিদ্রপ করিয়া কথাবার্ত বলিত।

 ঘুরাঘুরি করিত जার বনিত-এই লোকটি বলে কি?

काणाদा (К) बनिन তাহারা হ্যূর (সা)-এর আলা-পাশে দলে-দলে ঘুর-মুর করিত। অথচ না তাহাদের অন্তরে আা্লাহ্র কিতবের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিন আর না আল্লাহ্ন রাসূলের প্রতি।

জাবির ইবৃন সামুরা（রা）হইতে ．．．অাবূ মুআবিয়া，ওয়াকী，মুহাম্মদ ইব্ন ফুযাায়েন， ঈসা ইব্ন ইউন্নুস，आব্dাস ইবনুন কাসিম，শায়বা ও সাওরী（র）বর্ণনা করেন ： রাসূলুল্নাহ（সা）জনসমক্ষে আসিলেন। জনতা বিক্ষিধ্তাবে বিভ্ন্ন দলে বিত্ত ছিন। তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমাদিগকে আমি এইর্পপ বিক্কিষাবগ্হায় দেথিতেছি কেন？

বর্ণনাটি ইমাম আহমদ，ইমাম মুসলিম，ইমাম আবূ দাউদ，ইমম নাসায়ী ও ইব্ন জারীীর আ＇মাশের সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইবৃন জারীর（র）．．．．．．আবূ হৃরায়রা（রা）হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূনুল্নাহ্（সা） তাঁহার সহচরবৃন্দের সম্মুণ্ে বাহির হইলেন। ঢাহারা বিকিক্ট অবস্থায় ছিন। তিনি বলিলেন，কেন তোমাদিগকে বিক্ষিখাবস্থায় নানা দলে বিভক্ত দেখিতেছি ？এই সনদটি ચুবই উত্তম। অথচ কোন হাদীস সংকলনে এই সনদের বর্ণনাটি দেখি নাই।
 র্রাসূনুল্াহ্（সা）হইতে পালাইয়া থাকিয়া তাহারা প্রত্যেকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের লালসা করিতেছে ？কথনও তাহা পাইবে না। বরং তাহাদের ঠিকানা ইইবে জাহান্নাম।

অতঃপর আল্নাহ্ ত‘আলা তাহাদের অপ্বীকৃত ও অবিশ্বাস্য পরকাল ও জাহনন্নামের শাস্তির প্রমাণস্বর্রপ তাহাদের স্বীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য দনীল উপস্থাপন প্রসজেে বলিতেছেনঃ
 করিয়াছি তাহা তোমরা জান।＂সুতরাং যিনি ．তোমাদিগকে বাজ্ পানি হইতে একবার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তোমাদিগকে আর্রেকার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ？বেমন
 নগণ্য পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ？

অন্য়़ তিনি বলেন ：


অর্থাৎ মানুষ্রে নক্ষ্য করা উচিত বে，তাহারা কি বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। উজ্জ্ণল পানি হইতে তাহাদিগকে সৃৃ্টি করা হইয়াছে। উহা তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ও মেরুদণ্ের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছে। নিচ্য় সেই সৃষ্টিকর্ত তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। বেদিন ত丹্寸 ব্যাপারپনি মুক্ত হইবে，তখন না তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে，না কোন সাহাय্যকারী।
 তাঁহার শপথ যিনি আকাশ জ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পৃর্ব，পশ্চিম ইত্যকার দিক নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নক্ষত্র ও গ্রহ－উপ্্রহ সৃট্টি করিয়া পৃর্বাচলে উদয় ও পশ্চিমাচলে অস্তগামী করিয়াছেন। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়！তোমরা যে ভাবিতেছ，পরকাল বলিতে কিছু নাই，হিসাব，নিকাশ লওয়া হইবে না এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটিবে না，ইহা ঠিক নহে। সেই সব অবশ্যই হইবে।

এখানে আল্নাহ্ তা‘আলা কসম করার প্রাক্কানে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি অস্বীকার করিলেন এবং সেইগুলিকে নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করিলেন। যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রদান，উহার ভিতর বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুসহ নানাবিধ সৃষ্টির উপস্থিতি দ্বারা তিনি তাহাদের অমূলক ধারণার অসারতা প্রমাণ করিলেন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ：

 অথচ অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।

তিনি আরও বলেন ：


অর্থাৎ তাহারা কি দেখিতে পায় না যে，আল্ণাহ্ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন আর তা সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি ক্লান্ত হন্ নাই，সেক্ষেত্রে তিনি কি．মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না ？নিশ্য় তিনি উুু উহাই ন্য়，সকল কিছু করার উপরই ক্ষ্তাবান। অন্যর্র তিনি বলেন ：

＂যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি অনুর্রপ বস্তুসমূহ পুনরায় সৃষ্টি করিত্তে পারেন না ？হাঁ，তিনি পারেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠত্ম সৃষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী । তিনি যাহা করিতে চাহেন শুধু বলেন，হও，অমনি হইয়া যায়।＂

এখানে তিনি বলেন ：
فَـَكَا ⿳㇒⿻⿱一⿱日一丨一𧰨丶

जর্থাৎ প্রাচ্য ও পাচ্চাত্যের প্রতিপালকের কসম! নিচ্ঠয় আমি আজিকারু এই দেইধারীীণকে উহা হইতেও সুদ্দর অবয়্রে পরিবর্তন করিতে সক্ষ্ম। কোন বব্তু, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অক্ষম বা অপারগ কর্রিতে পারে না।

जন্যত্র তিনি বলেন :

 হাড়ঔ্ণ একত্রিত করিতে পারিব না ? ইহা ভুল ধারণা, বরং আমি তো উহা পুরাপুরি একত্রিত করিয়া ঠিকঠ্ঠাক মত জুড়িয়া দিব।

অনাত্র তিনি বলেন :


অর্থাৎ আমি তোমাদ্রের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি। আর আমি তোমাদিগকে পরিবর্ত্ন করিয়া নতুনভাবে সৃষ্টি করিতত অক্ষম নহি। উহা তোমরা জানও না।
 পোষণ কंরেন। তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি এই ক্ষমতা রাথি বে, তোমাদের পরিবর্তে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিব যাহারা আমার जনুগত হইবে ও আমার অবাধ্যण হইতে বিরত থাকিবে। বেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :
 তোমরা যদি ঘাড় ফির্রাইয়া নাও তাহা হইলে আল্dাহ্ তোমাদের এমন এক জাতির পত্তন ঘটাইবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।

অবশ্য আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য প্রথম ব্যাখ্যারই সমর্থক। আল্नाহ্ সর্বষ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :
 হে মুহাম্মদ (সা)! তাহাদিগকে তাহাদের অন্বীকাররত, কুফরীী ও নাফরমানীত মত্ত থাকিতে দাও। উহার ফল্ন তাহারা সেইদিন পাইবে ব্যইদিন সম্পক্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন :
 সেইদিন তাহার্木া কবর হইতে সংশয়চিত্তে উদল্রাত্তের মত ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির হইবে যেন কোন নির্দিষ্ট নক্ষ্সস্থলে তাহারা ছুটিয়া , যাইতেছে। ইহা তখনই ঘটিবে যখন়

তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বিচারের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার আহ্নান জানাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ৫ যাহ্হাক (র) বলেন ঃ তাহারা একটি নিশানার দিকে ছুটিয়া চলিবে।

আবুল আলিয়া ও ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ তাহারা একটি প্রান্তের দিকে ছুটিতে থাকিবে।

জমহুরের মতে نمــبـ শব্দের ; অক্ষরে নসব হইবে এবং ص অক্ষর সাকিন হইবে। অর্থ দাঁড়াইবে স্থিরিকৃত লক্ষ্য।
 অর্থ প্রত্মিা। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেইভাবে তাহারা প্রতিমা পূজার জন্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিমার কাছে ছুটিয়া যাইত, তদ্রপ এখানেও যেন প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকিবে ;

মুজাহিদ, ইয়াহইয়া, ইব্ন কাছীর, মুসলিম আল বাতিন, কাতাদা, যাহ্হাক, রবী .ইব্ন আনাস, আবূ সালেহ, আসিফ ইব্ন বাহদালা, ইব্ন যায়েদ (র) প্রমুখ হইতে অনুর্রপ বর্ণিত হইয়াছে।
 এবং তাহাদের চেহারায় লাঞ্ৰনার কালিমা প্রলিপ্ত থাকিবে। অথচ তাহারা পৃথিবীতে দভ্ভ ভরে মাথা উঁচू করিয়া নাফরমানীর পথে ছুটিয়া যাইত।
 প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হঁয়াছিল। অথচ এইদিনকে তাহারা অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রপাত্মক ভাষায় আল্লাহ্র রাসূলকে বলিত, ‘কিয়ামত কেন ঘটিতেছে না ? কেন আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না ?'

## সূর্রা নূহ

২৮ আয়াত, ২ র্রুকু, মক্কী


## 

#  <br>  <br>  

2. নূহকে আাম প্রেরণ কর্নিয়াছিনাম তাহার সশ্প্রদায়ের পতি এই নির্দেশসহ : তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগগুর্র্রতি শাস্তি অসিবার পৃর্বে।
২. সে বनিয়াছিল, ‘হে আমার সস্প্রদায়! আমি তো তোমাদিগের্র জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী-
৩. ‘এই বিষয়ে বে, তোমরা আা্লাহ্র ইবাদত কর ও ঢাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগ্য কর।
3. ‘তিনি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা কর্রিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে जবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিচয় আল্মাহ কর্ত্থক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলন্থিত হয় না, यদি তোমরা উহা জানিতে।’’

ঢাফস্সীর ঃ আল্নাহ ঢাঁহার নবী হযরত নুহ (আ) সশ্পর্কে বলিতেছেন বে, आযাব আসিয়া পড়ার পূর্বেই স্বজাতিকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। आयাব আসিবার পৃর্ব্রেই যদি ঢাহারা সতর্ক হইয়া তఆবা করে, তাহা হইলে তিনি আযাব উঠাইয়া নিবেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
-它
 আসিবার পূর্বে । তিনি (নূহ) বলিয়াছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।







 উश খ্রাহর কর্য়া निব্নে।






 মरान, পরাক্মমা|cी।


৫. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়ক্কে দিবারাত্রি আহবান করিয়াছি।
৬. কিন্তু আমার আহবান উহাদিগের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি, করিয়াছে।
৭. ‘আমি যখনই উহাদিগের আহবান করি, যাহাতে তুমি উহাদিগকে কমা কর উহারা কানে আগুলি দেয়, বস্র্রাবৃত করে নিজেদিগকে জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।
৮. ‘অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে।
৯. 'পরে আমি সোচ্চার প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।'
১০. বলিয়াছি, 'তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল।
১১. তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন।
১২. তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদিগের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।
১৩. ‘তোমাদিগের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে 'চাহিতেছ না!
38. ‘অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে।
১৫. ‘তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সস্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ণলী?
১৬. ‘এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্यকে স্থাপন কর্নিয়াছেন প্রদীপরৃপে।
১৭. ‘তিনি তোমাদিগকে উদ্রূত করিয়াছেন মৃত্তিকা ইইতে।
১৮. ‘অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুথ্তিত করিবেন।
১৯. ‘এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃতー
২০. ‘যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশন্ত পথে।’

তাফসীর ঃ হयরত নূহ (আ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর যাবত কিভাবে তাঁহার সম্প্রদায়কে হিদায়াতের প্রতি আহবান করিয়াছেন, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কি কি ধরনের নির্যাতন তিনি সহ্য করিয়াছেন, কিভাবে তাহারা হিদায়াতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, নূহ (আ) কি বলিয়া আল্নাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করিয়াছেন, আল্লাহ্ ত‘‘আলা এইখানে উহার সংবাদ দিতেছেন। হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ নয়শত বছর হিদায়াতের দাওয়াত দিবার পর এই বলিয়া আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করিয়াছেন যে,
 একমাত্র তোমার নির্দেশ পালনাত্থে দাওয়াতের কাজ আমি কখনো ক্ষান্ত করি নাই। এই যাবত দিবারাত্র অব্যাহতভাবে আমি আমার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়াছি।

嵐 নিকট আসিবার জন্য যতই আমি তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি; আমার আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা ততই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

 তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি; তখনই তাহারা কানে আগুল দিয়া কান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যেন আমার কথা তনিতে না পায়। আর নিজদিগকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা কুরাইশদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ：

 তোমরা উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি কর，যাহাতে তোমরাই বিজয়ী থাক।
 করিয়াছেন বে，এই আয়াতাংশের অর্থ ইইল আর তাহারা নিজদিগকে বন্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত যাহাত্ত নূহ（জা）তাহাদিগকে চিনিতে না পারে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সুদ্দী（র）বলেন ঃ তাহারা বশ্ত্র দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিত यাহাতে নবীর কথা Жনিতে না পায়।
 শিরকে লিষ্ঠ ছিন＂উহাতেই তাহারা অটল থাকে এবং সত্যের আনুগত্যের ব্যাপার্রে বড় ভ্ধ্ধত্ত প্রকাশ করে।

जर्थाৎ তाরপর जाমি উহাদিগকক প্রকাশ্যে আহবান কর্যিয়াছি，পরে আবার গোপনে ঊপদেশ দিয়াছি। অর্থাৎ নানাভবে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি যেন তাহারা সত্য পথে ফিরিয়া আসে।

فَعْ⿻⿱㇒扌\zh20\zh20 1ر， দিকে ফিনিয়া আস। আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় অপরাধ কমা করিয়া দিবেন। তিনি বড় ক্ষ্যাশীন। তোমরা যত অপরাধই করিয়া থাক আল্লাহ্ সবই ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর তিনি তোমাদিগকে অবিরাম বৃষ্টি দান করিবেন।
 নামাযে এই সূরাটি পাঠ কর্木া সুস্তাহাব।

আমীরুল মু’মিনীন উমর（রা）একদিন বৃষ্টির দু‘আ করার জন্য মিম্বরে উঠিয়া ইস্তেগফার করিলেন এবং ইস্ঠেগফার সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াতটিও ছিল।


অর্থাৎ यদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তখবা করিয়া ও ক্ষমা প্রান্থনা করিয়া তাহার অনুগত হইয়া যাও তাহা হইলে তোমাদিগের রিয়ক্ বাড়িয়া যাইবে，তোমাদিগের প্রতি আকাশ

হইতে বরকত নাযিল ইইবে ও যমীন ইইতে নানা ধরনের ফ্সন উৎপন্ন হইবে। অসংখ্য সন্তান-সন্ততি ও অগাধ ধন-সম্পদ দারা তোমরা সমৃদ্ধ হইয়া যাইবে। আর তোমাদিগকে এমন উদ্যান দেওয়া হইবে যাহাতে নানা রকম ফলমূল থাকিবে এবং याহার মাঝে নদী প্রবাহিত হইবে। এই পর্যন্ত হयরত নূহ (আ) .উৎসাহ প্রদান করিয়া দাওয়াত দিয়াছেন। এইবার ভীতি প্রদর্শন কর্রিয়া বনিতেছেন :
 শ্রেষ্ঠত্ স্বীকার করিতেছ না?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন. a তোমরা আল্লাহ্কে যথাযথ মর্যাদা প্রদান কর না। অর্থাৎ তোমরা আল্নাহ্র শাস্তিকে তয় কর না।
 তারপর জমাট রক্ত, তারপর গোশতের টুকরা এইডাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, কাতাদা, ইয়াহইয়া ইব্ন রাফি‘, সুদ্দী ও ইবৃন যা<্যেদ (র) এই ব্যাথ্যা করিয়াছেন।


जর্থাৎ তোমরা কি দেখ না বে, আল্ধাহ্ তাআলা সাত আসমানকে কিডাবে একের পর এক সৃষ্টি করিয়াছেন আর চন্দ্রকে আলোক্রপে এবং সূর্यকে প্রদীপরূপে স্থাপন করিয়াছেন?


অর্থাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃৃ্টি করিয়াছেন। মৃত্যুর পর जাবার মাটিতেই ফিরাইয়া দিবেন। আবার কিয়ামতের দিন প্রথমবারের ন্যায় মাটি হইতে উথিত করিবেন।
 মজবুত ও সুউচ্চ পাহাড় চাপা দিয়া উহাকে সুদৃঢ় অটল ও অনড় করিয়াছছেন।
 দিকে বা বে প্রান্তে ইচ্ম চলাফেরা করিতে পার।

মোটক্থা হযরত নূহ (অা) আাল্মাহ্ ত‘‘আनার এইসব কুদরত ও নিয়ামতের কথা ম্মরণ করাইয়া নিজের সশ্প্রদায়কে সৎপথে আনিবার চেষো করিয়াছিলেন।

#  <br> يَغُوُشَ وَيَيُوقَوَوْنَرًا 


২১. নুহ বলিয়াছিল, ‘হে জামার পতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য কর্রিয়াছে এবং অনুসর্ণ করিয়াছে এমন नোকের यাহারা ধন-সশ্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।’
২২. উহার্যা তয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।
২৩. এবং বলিয়াছিল, ‘তোমরা কখনো পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ কর্রিও না ওয়াদ, সূওয়া‘অা, য়া৫ছ, য়াউক ও নাসর-কে।
२8. উহারা অনেককে বিज্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং জালিंมদিগকে বিज্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।
 সহিত আল্লাহর দরবারে নিজ সম্প্রদায্য়র আচর্ণণর কথাও উল্লেখ করিয়া বলিচেছেন :


অর্থাৎ তাহারা আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন ব্যক্তির यাহার ধন-সי্পদ আর সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত কিছूই বৃদ্ধি করে নাই। বস্থুত বে সম্পদ ও সন্তান-সত্ততি মানুষকে আল্লাহ্ হইতে বিমুখ করিয়া রাখে তাহা মানুষ্যের জন্য বিপদ বৈ কিছুই নয়।





ধন-সম্পদ ও সন্ততত্তে মত্ত তাহাদিগের নেতৃস্থানীয় ‘্যাক্তিরা অধীনস্তরা আরো বनिয়াছে বে, তোমরা ওয়াদ সুওয়াআ...... ইত্যাদি ছোট বড় কোন দেব-দেবীকেই ত্যাগ করিও না। ওয়াদ, সুওয়া‘আ, য়াউক, য়াগৃছ, নাস্র এইఆনি উহাদিগের কত্খলি দেব-দেবীর নাম। হযরত নूহ (আ)-এ़ জাতি আল্লাহ্র পরিবর্তে এইఅলির পূজা করিত।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নূহ (আ)-এর সশ্প্রদায় থে সব দেব-দেবীর পূজা করিত পরবর্তীতে আরবরা ঐশ্লির পূজা করিতে ওরু করে। দূমাতুন জাদ্দালের কালৃ্ গোত্র "ওয়াদ"-এর, হহযায়ন গোা্র ‘সুওয়া'আ’ এর, প্রথমম মুরাদ পরে তুাইয়া গোত্র য়াণূছ-এর, হামদান গোত্র য়াউক-এর এবং হিমরার গোত্র নাসৃর-এর পৃজা করিত। এই সব ক’টি মূলত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার লোকের নাম । তাহাদিগের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচণায় উহাদের ভাষ্ষ্য নির্মাণ করিয়া মানুম প্রতিটি ভাক্ষ্যকে आসল নাম্ ডাকিতে ఆরু করে। তখনও এইতনির পুজা ఆরু হইয়াছিন না। কিন্ু তাহাদ্দেগে পরবর্তী বংশধর মুর্রতাবশত এইখলির পূজা করিতে তরু করে। ইকরিমা, যাহ্হাক্, কাতাদা এবং ইবৃন ইসহাক (র) হইতেও এই ধরনেন বর্ণনা পাওয়া যায়।

আनী ইব্ন आবূ তাनহ (র) ইবৃন আব্মাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছে বে, হযরত নূহ (আ)-এর আমলে এই মৃর্তিখলির পূজা করা হইত।

ইব্ন জারীর (র) ....... মুহাম্ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বনেন, য়াউক, য়াণृছ ও নাসর আদম ও নূহ (অা)-এর মধ্যবর্তী যুগের সৎকর্মপরায়ণ তিন ব্যক্তির নাম। ইহারা ছিলেন সমাজ্রে নেত্স্থানীয় ব্যক্তি। ইহারা মৃত্যুবরণ করিলে অনুসারীরা বলিল বে, আমরা যদি ইহাদিগের ভাক্ষ্য স্থাপন করিয়া রাথি, ঢাহা হইলে এই ভাক্ষ্য দেথিয়া আমরা আপ্রহের সহিত ইবাদত করিতে পারিব। তাহারা তাহাই করে। কিন্ুু শয়তানের প্ররোচণায় পরবর্তী বংশধররা ইহাদিগের পূজা করিতে ঔরু করে।

शাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ...... ইবৃন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন বে, ছযরত আদম (অা)-এর বিশ ছেলে ও বিশ মেয়ে সর্বমমাট চল্নিশজন সন্তান ছিন। ইহাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাবীন, কাবীল, সালিহ, আাদুর রহমান ও ওয়াদ বাঁচিয়া থাকেন। এই ওয়াদকেই শীছ বা হিবাতুল্নাহ্ বলা হইত। অন্যান্য ভাইগণ তাহাকে সকনের নেতা নিয়োগ কর্যিয়াছিন। সুఆয়া আ, য়াণূছ, য়াউক ও নাসূর ইহার সন্তান।

ইব̣ন आবূ হাতিম (র) .... উরওয়া ইব̣ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণলা করেন ব্যে, উরওয়া (রা) বনেন, হযরত আদম (আ)-এর মুমূর্যু অবস্থায় তাঁহার সন্তান ওয়াদ, য়াউক, য়াপূ巨, সুওয়া‘আ ও নাস্র তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ওয়াদ সর্বাপেক্শ বড় ও সৎকর্মপায়ণ ছিন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুন মুতাহ्হর (র) হইঢে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্ব্রথম যমীনের উপর মূর্তিপূজা ఆরু হইয়াছিল এইভবে শে, জনৈন ব্যক্তি তাহার সম্প্রদাত্য়র নিকট বড় সপ্মানিত ছিল- তাহার মৃত্যুর পর লোকজন তাহার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিন এবং শোক প্রকাশ করিতেছিল। ইবলিস এই অবস্থা দেখিয়া মানুভের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, 'আমি তোমাদের অবস্থা দেখিতেছি আমি তোমাদ্রর জন্য একটি তাহার প্রতিকৃতি ,বানাইয়া দিতেছি, তাহ়া তোমরা মজলিসে ঊপস্থিত রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিবার জন্য। তাহারা এইর্রপ করিল, কিছুদিন পর आসিয়া বनिল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘর্রে তদের্র একর্টি প্রতিকৃতি রাখিয়া তাহাক্ স্মরণ কর্রিতে থাক। তাহারা এইর্রপ করিতে লাগিন। এইতাবে বংশানুক্রুম চলিিতে নাগিন। পরিশেষে তাঁদের পরবর্তী সন্তানগণ আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকেই পৃজা করিতে লাগিল । সর্বপ্রথম যাহার মূর্তিপৃজা ওরু হইল তাহার নাম ওয়াদ।
 সন্তানকে বিজ্রান্ত করিয়াছছ। সেই যুগ হইতে পরবর্তীতে যুগে যুগে দেশে দেশে বহুলোক ইহাদিগের পৃজা করিয়া ঈমান হারাইয়াছিন। হযরত ইবরাহীম (অ) এই বলিয়া আল্লাহ্র নিকট দু‘আ করিয়াছিলেন বে,


जর্থাৎ হে আল্ধাহ্! আমাকে এবং আমার বংশ্ররকে মূর্তিপূজা হইতে রক্ষা কর। ইহারা বহু মানুষকে বিড্রান্ত করিয়াছে।
, जर्थाৎ मीर्घ দিन याবত দাওয়াত দিবার পরও ঈমান গ্রহণ না করিয়া বরং বিদ্র্রাহ ও কুফ্রীতে সীমানংঘন করার পর হযরত নূহ (আ) নিজ সম্প্রদায়ের. বিরুপ্ধ্রে এই বলিয়া বদ দু'আ করিয়াছিলেন বে, আল্লাহ্ তুমি ইহাদিগ়ের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি কর্রিও না। বেমন- হযরত মূনা (অ) ফিরআআউন ও তাহার সাগ্পা্্দের বিরুপ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন :


হে আল্লাহ্! উহাদিগের ধন-সশ্পদ বিনাশ করিয়া দাও এবং তাহাদিগেগে অন্তর পাষাণ করিয়া দাও, ভ্যে তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাশ্তি দেখিবার পূর্বে ঈমান আনিতে না পারে। উল্লেখ্য বে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক নবীর দু‘আই কবৃন করিয়াছিলেন। হযর়ত নূহ (আ)-এর জাত্কেকে মহাপ্নাবন দ্বারা ধ্ণংস করিয়াছেন।


0 ه

 وَالْحُوُّمِنْتِ
২৫. উহাদিগের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিন এবং পরে উহাদিগকে দাখিন করা হইয়াছিল অগ্নিচে; এরপপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্র মোকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।
২৬. নৃহ আরো বলিয়াছিন, ‘হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের্র মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।
২৭. ‘তুমি উহাদ্িপকে অব্যাহতি দিলে উহারান তোমার বান্দাদিগকে বিল্রান্ত কর্রিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্ষৃতিকারী ও কাফিন।
২৮. ‘হে আমার প্রতিপালক! ঢুমি ক্মমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং যাহার্রা মু’মিন হইয়া আমার গৃহে ধ্রবেশ করে তাহাদিগকে আর মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নার্রীদিগকে। আর জালির্মাদগের ঞ্ুু ঋ্পংস বৃদ্ধি কর।

## जাফস্সীর : আল্gাহ্ ত'আলা বলেছেন :

বाপक অপরাধ, অত্যধিক সীমানংখন, অব্যাহত কুফ্র ও রাস্লেলের রিরোেীীতার কার্ণে আল্লাহ্ ত‘আनা হयরত নূহ (অ)-এর সম্পদায়কে প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া সমূলে নিপাত করিয়া জাহান্নাম নিক্ষেপ করিয়াছেন।
 আল্নাহ্র সেই বিপদ হইইতে উদ্ধার করিবার মত কাউকে পায় নাই।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
जर्थाৎ আল্লাহ্ याহाর প্রতি দয়া করেন সে ব্যতীত কেহ আজ তাহার আযাব হইতে রক্ষাকারী কাউকে পাইবে না।
 আরো বন্যিয়াছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে কাফিনগণের মধ্য ইইতে কোন গৃহাসীকে অব্যাহতি দিও না।

আল্ধাহ্ ত'আলা নূহ (আ)-এর এই দু'আার ফলে উহাদিগকে সমূলে ধ্ণংস করিয়া দেন। এমনকি নূহ (আ)-এর ঔরসজাত কাফির সন্তানকেও ধ্পংসের কবল হইতে রক্ষা করেন নাই। সে বলিয়াছিল :


অর্থাৎ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়া আমি পানি হইতে বাঁচিয়া যাইব। (নূহ বলিলেন,) আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার আড় কোন উপায় নাই। তবে আল্মাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন। ইহার পর দুইজনের মাঝে আড়াল হইয়া যায় আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত ইইয়া যায়।

ইব্ন आবৃ হাতিম (র) ...... ইবุন আব্বাস (রা) হইতে রর্ণনা করেন বে, নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় এক মহিলা প্রথমে তাহার শি৫ পুত্রকে কোলে তুলিয়া লয়। এরপর পানি বৃদ্ধি পাইলে সে শিঙটিকে কাঁধ্রে ঊপর তুলিয়া নয়। পানি কাঁধ পর্যন্ত প্পৗছিলে সে শিঋট্টিকে মাথায় তুলিয়া লয়। তারপর যখন পানি মাথার উপরঞ বাড়িয়া গেন তখন শিঙটিকে নইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যায়। পানি পাহাড় পর্यন্ত পৌছছয়া গেলে প্রথমম সে শিখট্টিকে কাঁধে অতঃপর মiথায় তারপর দুই হাতে ধরিয়া মহিনাটি শিখট্টিকে মাথার উপর উঁদू কর্যিয়া ধরিয়া রাথে। সেই সময় কাউকে দয়া কর্রিবার থাকিলে আল্লাহ্ ত'অালা সেই মাহিনাটির উপর দয়া করিত্নে। এই হাদীসটি গরীব তবে তাহার সনদ্দে সকন রাবীগণ নির্ভরবোগ্য।

উন্লেখ্য, নূহ (আ)-এর সেই ভয়াবহ প্নাবনের সময় ঈমানদারগণ হযরত নূহ (আ)-এর সহিত রক্ষ্ণ পাইয়াছিলেন। আল্লাহ্র আদেশে নৃহ (আ) তাহাদিগকে নৌকায় पুলিয়া নইয়াছিলেন।
 উহাদিগের গ্রকজনকে আযাব হইতে অব্যাহতি দাও তাহা হইলে সে ভবিষ্যত বংশধরকক বিज্রাত্ত করিবে। আর কেবল দুষৃত্তিকারী ও কাফিরই জন্ম দিতে থাকিবে। নিজ সস্প্রদায়ের সৃহিত দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর্র অব়স্शান কর্রিয়া নূহ (অ) ইহা অনুভ্ব করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন :


जর্থাৎ হে আল্লাহ पুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু’মিনর্রপে আমার ঘরে প্রবেশ করিবে এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদিগকে।

যাহ্হাক বলেন, "আমার ঘরে" অর্রাৎ আমার মসজিদে। তবে ‘ঘর’-এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাতেও কোন অসুবিষা নাই। जর্ৰাৎ হযরত নূহ (আ) তাহাদিগের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন যযাহারা ঈমান নইয়া ঢাঁার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।.

ইমাম আহমদ (র) ...... অবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু’মিন ব্যতীত তুমি কাউকে সাথী বানাইও না আর মুতাকী ব্যতীত কেহ তোমার খাদ্য খাইতে পারে না। হযরত নূহ (আা) সবশxষে জন্য. দুআ কর্রিয়াছ্ন।
 ছাড়া তুমি আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

## সূর্রা জিন্ম

২৮ আয়াত, ২ র্রককু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

## 

عَجْبً1






## 

2. বল, ‘অামার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে यে, জিনদিগের একটি দল
 কুর্রজান শ্রবণ কর্নিয়াছি।
২. 'याহা সঠিক পথ-নির্দ্রশ করে; ফলে আমরা ইহাত্ বিশ্বাস স্থাপন কর্রিয়াছি। আমরা কথনো আমাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থির্ত কর্রিব না।’
৩. এবং নিশ্যই সমুচ্চ আমাদিতগর প্রতিপালককর্র মর্যাদা; তিনি প্হণ করেন নাই কোন পদ্দী এবং না কোন সন্তান।
3. ‘এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।
৫. 'অথচ আমরা মনে করিতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা' আরোপ করিবে না।
৬. ‘আর বে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ লইত, ফলে উহারা জিনদিগের আত্মষ্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।
৭. আর জিনেরা বলিয়াছিল, 'তোমাদিগের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যৃর পর আল্লাহ কাহাকেও পুনরুখ্থিত করিবেন না।’

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি আপনার জাত্কে এই কথা জানাইয়া দিন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আনুগত্য করিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ


অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন যে, একদল জিন মনোযোপ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি যাহা সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা দেয়।

㑑 আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক স্থির করিব না। এই সম্পর্কে পূর্বে অনেক হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এখানে পুনরোল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।
 আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস


যাহ্হাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ بَبُ নিয়ামত।

মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন : جَـلالَ ̈, অর্থাৎ আল্মাহ্র মহিমা।
 অর্থ تـعـالــــــكـره অর্থাৎ সমুন্নত আল্লাহ্র যিক্র।
 تـعـالى دبـنـا অর্থাৎ মহান আমাদিগের প্রতিপালক।
 মহান, তিনি কোন পত্নী কিংবা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। এই কথা যখন তাহারা ঈমান আনিল তখন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহত্ত্ততা প্রকাশের জন্য বলিয়াছিল।'

এরপর জিনেরা বলিল :
 নির্বোধরা আল্মাহ্র উপর অতি অর্বাস্তব উক্তি করিত।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, "নির্বোধ" বলিতে জিনেরা শয়তানকে বুঝাইয়াছিল।

সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, جـورا অ~র্থাৎ অন্যায় ও অবাস্তব উক্তি।
 পারে যে, নির্বোধ বলিতে তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র জন্য পত্লী ও সন্তান্ গ্রহণ করে ।
 মানবজাতি পত্সী ও সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিবে মনে করিতাম না। কিন্তু কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, না তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে।
 অর্থাৎ জিনেরা বলিল, আমরা দেখিতাম যে, কোন মানুষ গভীর অরণ্যে বা কোন বিরাণ ভূমিতে গমন করিলে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় প্রাথনা করিত। জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন- কোন মানুষ কোন শহরে বা লোকালয়ে গমন করিলে সর্বপ্রথম সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের আশ্রয় গ্অহণ করে, যেন কেউ তাহার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে।। তেমনি জাহিলিয়াতের যুগে সাধারণ জিনদের ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহাতে জিনদের ধৃষ্টতা পৃর্ব্বের চেয়ে বাড়িয়া যায়। মানুষের আরো বেশী ক্ষতি করিতে তুু করে।

সাওরী (র) মনসূর সূত্রে ইবরাহীম (র) रইতে বর্ণনা করেন অর্থ মানুষের উপর জিনদের ধৃষ্টতা আরো বাড়িয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন : জাহেলিয়াতের যুগে কেউ পরিবারবর্গ নিয়া কোথাও গেলে সকলের নিরাপত্তার জন্য তথাকার প্রধান জিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিত।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এইভাবে আশ্রয় প্রা্থনা করিবার পর দুর্বলত অনুভব করিয়া দুষ্ট জিনরা আরো বেশী উৎপাত ৫রু করিয়া দিত।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ..... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইকরিমা (র) বলেন, মানুষ যেমন এখন জিনদেরকে ভয় করে, জিনরা মানুষকে তেমন বরং তার চেয়ে বেশী ভয় করিত। মনুষদেরকে দেখিনে জিনরা পলায়ন করিত। কিসু জাহেনী যুগে মানুষ কোন উপত্যকায় গমন করিনেে দননেতা প্রথমে জিনদের নেতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে তরু করে। ইহাতে জিনদের সাহস বাড়িয়া যায়। ফলে তারা মানুষের क्षতিসাধন করিতে তরু করে।

 ইহা দেখিয়া জিনেরা মানুষদেরকে আরো বেশী ভয় দেখাইতে ওরু করে।

आওखी (র) ..... ইবุন आব্বাস (রা) शইতে বর্ণনা করেন বে, Lín অর্থাৎ তাহাদিগের অপরাধ প্রবণতা আরো বাড়িয়া যায়। কাতাদা (র)-ও এইর্রপ মত পোষণ কর্রিয়াছেন। যুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতংশের অর্থ হইল, কাফির্দদ্গের অবাধ্যতা আরো বাড়িয়া যায়।

ইবุন আবূ হাতিম (র) ...... কারদাম ইব্ন আবূস সায়িব আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, কারদাম বলেন, একবার আমি কোন এক প্রয়োজনে আমার আব্dার সহিত মদীনা হইতে বাহির হই। মুহাশ্মদ (সা) তখন মক্কায় নবীকূপপ আবির্ভূত ইইয়াছেন। রার্রিকালে আমরা এক রাখালের কাছে আশ্র্য গ্রহণ করি। ম্য়াতে একটি ব্যাঘ্র आসিয়া রাখালের বকরী পাল হইতে একটি বকরী ধরিয়া লইয়া যায়। দেখিয়া রাখাগ বলিল, ‘হে উপত্যকা আবাদকারী! তোমার আশ্রিতের বকরী বাঘে নইয়া গিয়াছে। তখন অদৃশ্য হইতে কে যেন ডাক্কিয়া বলিল, ‘হে বাঘ! বকরীটি ছাড়িয়া দাও!’ ফলে বাঘ বকরীটিকে ছাড়িয়া চনিয়া যায় আর বকরীীি আসিয়া পালের সহিত মিনিত হয়। কিত্ুু তাহার গাভ্যে আघাতের কোন চিহ্ ছিন না। এই প্রসংগে আল্লাহ্ মক্কায় তাহার রাসূলেন উপর আয়াত নাযিল করেন :

## 

উবাইদ ইব্ন উমাইর, সুজাহিদ, আবুল आলিয়া, হাসান, সাঈদ ইব্ন জুবাইর এবং ইবরাহীম নখয়ী (র)-ও এইর্পপ হাদীস বর্ণনা কর্রিয়াছেন। সষ্ভবত জিন বাঘের র্রপ ধারণ করিয়া বকরী নিতে চাহহিয়াছিন। সরদার্রের কथায় ছড়িয়া দিয়াছে।
 জিনরাও এই ধারণা করিয়াছিন বে, আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূন বানাইয়া প্রেরণ করিবেন না।


৮．‘এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সং্্মহ করিতে কিন্ুু আমরা দেথিতে পাইলাম কঠঠার প্রহরী ও উন্কাপিত্রের দ্যারা আকাশ পরিপৃণ্ণ।

৯．＂ইতিপৃর্বে আমরা আকাশের বিতিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ তনিবার জন্য বসিতাম কিন্দু এখন কেহ সংবাদ ঔনিতে চাহিলে সে ঢাহার উপর নিক্冂েপের জন্য প্্রুত জ্লেলন্ত উল্কাপিন্গে সম্মুখীন হয়।

১০．‘আมরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত，না ঢাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগেন্র মগ্গ চাহে না।

ঢাফসীর ঃ মহানবী（সা）－এরর আগমনের পৃর্বে জিনেরা আকাশে গিয়ে চুপিসারে এক জায়গায় বসিয়া ঝেরেশতাদিগের কথা－বার্ত ऊনিত এবং ফিরিয়া আসিয়া．গণকদের কাছে তথ্য সরবরাহ করিত। গণকরা সেই সব তথ্যের সহিত আরো বহু মিথ্যা কথ্থা জুড়িয়া আরো চটক্দার করিয়া ভক্তদের মাঝ্ে পরিবেশন করিত। কিন্হু যথন আল্মাহ্
 তখন কুরআনের সং্রক্ষণণর জন্য আকাশশ কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিনদের তথ্য সংश্রহহের যাবতীয় সুব্যাগ বঙ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ ত＇আলার মহা অনুগ্রহ। লেই কথাটিই জিনেরা আলোচ্য আয়াত্ এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে ：



অর্থাৎ আมরা আকাশের তথ্থ্য সং্⿹্রহ করিতে চাহিয়াছিনাম．। কিত্ুু আমরা দেথিতে পাইলাম，কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিও দ্মারা আকাশ পরিপূণ্র। ইতিপৃর্বে আমরা সংবাদ ওনিবার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁট্টেতে বসিতাম। কিন্ুু এখন কেহ আকাশের সংবাদ అनিতে চাহিলে জৃনন্ত উল্কাপিө দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ধ্রংস হইয়া যায়।
 পৃথিবীবাসীর অমঞলের অভ্প্রায়ে এ আকাশে এইসব ঘটিয়াছ，নাকি আল্লাহ্ ইহা দ্মারা

পৃথিবীবাসীর কোন কন্যাণ সাধন করিতে চাহেন। এই আয়াতে ফেরেশ্তারা মঞলের নিসবাত আল্gাহ্ দিকে করিয়াছে কিব্ৰू অমংগলের নিসবাত আল্লাহ্র দিকে না করিয়া উহা অনুল্লেখ রাখিয়াছে । বর্ণনার ক্ষেত্রে ভদ্রতা রক্মার জনাই তাহারা এইর্রপ কর্রিয়াছে।

আকাশের এই পরিবর্তনের পর ফেরেশেশ্তারা অনুসন্ধান করিয়া এক সময় দেখিতে পাইল বে, রাসূলুল্দাহ (সা) সাহাবীদের লইয়া নামায পড়িতেছেন এবং নামাযের মষ্যে কুরঅান পাঠ করিতেছেন। দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল বে, এই লোকটির কারণণই আকাশে এত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থ করা হইয়াছে। তখন তাহাদিগের একদল মুসলমান হইয়া यায়। সূরা আহকাফের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা ইইয়াছে।

উল্নেঋ্য যে, হঠৎৎ করিয়া আকাশের এই নক্ষত্র শ্বনন, উল্কাপিও নিক্ষেপ ইত্যাদিতে
 করিয়াছিন বে, এই বুঝি পৃথিবী জ্ণংস হইয়া গেন। বেমন সুদ্দী (র) বলেন : দুনিয়াতে নতুন কোন নবী বা কোন দীনের আঅ্মপ্রকাশের সময়ই কেবন এই ধরনের ঘটনা ঘणিত। মুহাশ্মদ (সা)-এর আগমনের পৃর্বে শয়তননরা ঔૅৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া আকাশের বিভ্ন্ন তথ্য সং্গহ করিত। কিত্ু মুহাম্মদ (সা)-এর নবূఆত লাভের পর একরাত্রে আকাশ হইতে শয়তানের গায়ে উল্কাপিও নিক্ষে করা হয়। ইহা দেখিয়া তায়়ফবাসীর্木া সন্ত্রষ্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বলিল বে, আকাশে হয়ত কোন দুর্ঘটনা घটিয়াছে। গোত্র প্রধান আবদেয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমাইর বলিল, ‘হে তাক্য়ফবাসী! আমার মনে হয় ইবন আবূ কাবশার (মুহাম্মদ) কারণেই ইহ ঘটিয়া থাকিবে।' সেইরাতে শয়তানরাও ভীত-সন্ত্তস্ত ইইয়া ইবলীসের নিকট গিয়া এই বিষয়ে আলাপ করে। ইবनীস বলিল, পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা হইতে তোমরা আমাকে এক মুষ্ঠি করিয়া মাটি আনিয়া দাও- আমি উহা পরীক্ছা করিয়া দেখিব। মাটি আনিয়া দিলে ইবनীস উशা পরীক্ষা করিয়া বলিল, মক্ার কোন নতুন পরিবর্তনের কারণেই এইর্রপ খট্যিয়াছে। তथন নাসীবীনের জিনদের সাত সদস্যের একটি দলকে মক্কায় পাঠানো হয়। তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইন বে, মুহাম্দদ (সা) মসজিদে হারাম্ দাঁড়াইয়া নামাবের মধ্যে কুরআন তিনাওয়াত করিতেছেন । কুরতান শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই মুসনমান হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ ত‘অালা ওহী দ্বারা রাসূনুন্নাহ্ (সা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

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

১১. এবং আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যত্র্র্ম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;
১২. ‘এখন আমরা বুঝিফ়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করিতে পার্রিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পার্রিব না।
১৩. ‘আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী ঞিলিলাম, ঢাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। বে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অन্যায়ের আশংकা थাকিবে না।
28. ‘আমাদিগের কতক আঅ্মসমপ্ণণকারী এবং কতক সীমা নংঘনকারী; যাহারা আ|্মসমর্পণ করে ঢাহারা সুচিত্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া নয়া।

১৬. উহারা यদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচূর বারি বর্ষণের মাধ্যচে সমৃদ্ধ করিতাম।
১৭. যদ্बারা আমি উহাদিগকে পরীক্মা করিতাম। বে ব্যক্তি ঢাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইঢে বিমুখ হয় তিনি ঢাহাকে দুঃসহ শাষ্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

তাফসীর ः আল্লাহ্ ত'অালা জিনদিগের সশ্পর্কে বনিতেছেন বে, তাহীরা নিজদিগের সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছিল,
 কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার্র ব্যত্ক্র্ম। आমরা ছিনাম বিভিন্ন পথ ও নানা মতের অনুসারী।
 অর্থাৎ আমরা কতক ঈমানদার ও কতক কাফির।

আহমদ ইব্ন সুলাইমান (র) আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আ'মাশ (রা) বনেন, এক দল জিন আমাদের কাহে আাসা-यাওয়া করিত। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বে, তোমাদিগের থ্রিয় খদদ্য কি? উত্তরে তাহারা বলিল, ভাত। অতঃপর আমি

তাহাকে ভাত আনিয়া দিলাম। কিন্তু আশর্য! দেখিলাম বে, পাত্র হইতে কেবল লোকমা উঠিতেছে তবে কাউকে দেখা যাইতেছে না। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বে, আমাদের মনে যে কামনা-বাসনা আছে তোমাদের মনে মনেఆ তাহ আছে? উত্তরে তাহারা বলিল, হ্যা আছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, রাফেযীদের সম্পক্কে তোমাদিগের ধারণা কি? বলিন ব্য, তাহারা আমাদিগের নিকট বড়ই নিকৃষ্ঠ।
 আমরা জানি বে, আল্নাহ्র শক্তি ও কুদরতের কাছে আমরা পরাভূত। পলায়ন করিয়া তাঁহার কবন হইচে র্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই এবং তাঁহাকে ব্যর্থ করিবার শক্তি কাহারো নাই।
 णাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। ইহা তাহাদিগের জন্য গৌররের ও মর্যাদার বিষয়।

位 প্রতিপানকের প্রতি বিশ্পাস করে তাহার কোন কর্তি ও কোন অন্যায়ের আশশকা থাকিবে ना।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ $\qquad$ نَـَاِيَخَانْ অर्थাৎ তাহার নেক জামন নষ্ট হইয়া কমিয়া যাওয়ার কোন তয় থাকিবে না। যেমন অন্য়্র जাল্লাহ্ বলেন :
 ক্ষতির কোন আশংকা থাক্বিেে না।
 আज্মসমপ্পকারী মুসলিম আর কতক সীমানং্নককারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।
 সুচ্চিন্তিত্ভবে সত্যপ বাছিয়া লয়। অর্থাং তাহারা নিজেদের জনা মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়াহে।
 জাহান্নাম্রে ইপ্ধন।
 আয়াতের দুই ধরনের ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন। প্রথমত যদি সীমালংঘনককরীরা সীমানংঘন না করিয়া ইস্ললামের উপর অটল থাকিত. তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে প্রচুর বারি

বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম অর্থাৎ স্বচ্ছল জীবিকা দান করিতাম। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ यদি তাহারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের মাথার উপর ও পায়ের নীচ হইতে খাদ্য লাভ করিত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

 করিত; তাহ হইলে জামি আকাশ ও যমীন হইতে নানা বরকতের দ্বার খুলিয়া দিতাম। আলোচ্য आয়াতের এই অর্থ করিলে ${ }^{\circ}$ আমি উহাদিগকে পরীक্巾া করিতাম। ভেমন মালিক (র) यায়দ ইব্ন আসলাম (র)
 উপর অটল থাকে আর কে হিদায়াতের পথ ছাড়িয়া জ্রান্তপথ অবলন্বন করে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ সীমানংখনকারীরা সকনেই যদি ভ্রান্তপথে অটল থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের জন্য জীবিকার দ্বার খুলিয়া দিয়া অরো সুযোগ কর্রিয়া দিব। यেমন অन্য এক আয়াতে আল্লাহৃ ত'আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ যখন তারা আমার উপদেশাবলী ভুলিয়া যায় তখন আমি তাহাদিগের জন্য সব কিছ্রু দ্বার খুলিয়া দেই। অতঃপর আমার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাহারা বিভোর হইয়া পড়ে তখন হঠাৎ করিয়া একদিন আমি তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।
 প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাত্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَذَابُ


এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صـــد জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, صـید জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

ইবনে কাছীর ১১তম খiজ—৩৮

## 

 －任 － 1 任 o「1（YY）



 সহ্তিত কাহাকেও ডাকিও না ।

১৯．আর এই বে，यখন আল্লারু বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দগ্ডায়মান হইল，তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

২০．বল，＂আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।

২১．বল，＂আমি তোমাদিগের ইষ্ঠ－অनিষ্টের মালিক ন⿰亻ি।’
২২．বল，＂আল্লাহৃর শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত आমি কোন आশ্রয়ও পাই্ব না।＇

र৩．＂কেবল আল্লাহ্র পক্ষ হইই্ে প্পৌছান এবং ঢাঁহার বাগী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে। যাহারা আল্লাহ ও ঢাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহাম্মামের অগ্মি；সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী ২ইবে ।＇

28．যখन উহারা প্রতিশ্রতত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা বুঝিতে পারিবে， কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বষ্প।
 আল্লাহ্রই জন্য । অতএব তোমরা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। এই আয়াতে আল্লাহ্গ তা‘আলা ঢাঁহার বান্দাদিগকে এ্ৰ নির্দেশ দিজ্ছেন যে，তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতের স্থান সমূহকে শিরক ইইতে পবিত্র রাখ，তথায় আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ডাকিও না এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীীক করিও না ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখায় কাতাদা (র) বলেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাহাদিগের গীর্জ এবং উপাসনালয়ে প্রবেশ কর্রিয়া আল্নাহ্র সহিত অন্যদ্ররকে শ্রহীক স্থাপন করিত। তাই আল্লাহ্ ত'অালা তাঁহাকে শিরক হইতে পবিত্র রাখিবার জন্য তাঁহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ইব্ন आব্বাস (রা) বनেন, বায়ুুল্নাহ্ ও বায়তুল মুকাদ্দার্স ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ ছিল না।

আ‘মাশ (র) বলেন, জ্নিনেরা বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্র র্াসূূ! আমাদিগকে অনুমতি দিন, আমরা আপনার মসজিদে আপনার সহিত নামায আদায় করি। তখন
 কিন্তু মানুষ্রে সহিত মিশিও না।

ইব্ন জান্রীর (র) ...... সাঈদ ইবৃন জুবায়র (র) হইঢে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্নে জুবাইর (র) বলেন, জিনেরা একবার রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে বলিয়াছিল বে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা থাকি আপনার হইতে অনেক দৃরে। এমতাবস্থায় বায়তুল্মাহ্ आসিয়া কিভবে আমরা आপনার সহিত নামায পড়িতে পারি? তখন এই আয়াত অবতীী হয়। অর্থ্ৰৎ- সকল মসজিদই আল্লাহ্র। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ন ইবাদত করা ও নামায পড়।। অতএব তোমরা বের্খানেই সম্ভব নামাय আদায় কর। তবে আল্নাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

সুফ্যিান (র) বলেন, এই আয়াতটি বিশেষে কোন মসজিদ সম্পর্কে নয়-বূং দুনিয়ার সকন মসজিদ সম্পর্কেই নাযিন হইয়াছে।

সাঈদ ইবৃন জুবাইর (র) বলেন ঃ আয়াতটি সিজদার অগগসমূহ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ- বেসব অংগ দ্বার্া সিজদা করা হয় সবই আল্লাহ্রে দেয়া। অতএব তোমর্木া আাল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিও না। এত্দসপ্পর্কে সহীহ হাদীসে আছে, ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণিত বে, রাসূনूল্নাহ্ (সা) বলিয়াহেন ঃ আমাকে সাতটি হাড্ডি দ্বারা সিজ্দা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) কপাল ও নাক (২-৩) দুই হাত (8-৫) দুই शাঁু ও ((৬-৭) পাল্যের দুই পার্ব।
 আল্ধাহ্র বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দগায়মান হইন, তখন তাহারা ঢাঁহার নিকট ভিড় জমাইন।

আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিনেরা রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-কে কুরজান তিনাওয়াত করিতে দেখিয়া উহা শ্রবণ করিবার প্রবল আপ্রহে তাহারা রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্মু

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উशা টের পান নাই। তখন আল্লাহ্ ত'আলা আয়াত নাযিল করেন,


ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইচে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিনেরা স্বজাতির নিকট গিয়া বলিয়াছিন বে, সাহাবাগণণর রাসূলের আনুগত্যের অবস্থা এই বে, তিনি যখন নামাবে দগায়মান হন, তখন তাঁহারাও দগায়মান হইয়া যায়, যখন তিনি রুকু করেন তাঁহারাও রুকু করে আর যখন তিনি সিজদা করেন তাঁহারাও সিজদা করে। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের জন্য তাহারা সর্বদাই উনুখ হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইত্ওে এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাসান (রা) বলেন, রাসূনূল্মাহ্ (সা) যখন তওইীদের দাওয়াত দিতে ওুুু করেন, তখন আরবের লোকেরা ঢাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিন। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে এইর্ণপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন যায়দ (র)-এর মতఆ ইহাই। ইবৃন জারীর (র) এই ব্যাথ্যাটিই পছ্দ করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক যুক্তিসগগত। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :
 প্রতিপালককেই ডাকি আার তাঁার সহিত কাহাক্কে শর্রীক করিব না।

অর্থাৎ- তাওহীদদর বাণী প্রচার্রে পর যখ্ আররের মুশরিকরা রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর উপর নির্যাতন ণুরু করে, তাঁহার বিরোধিত করে এবং সত্যকে স্তন্ধ করিয়া দিবার চতুর্মুখী চত্রান্ত ণরু করে, তখন আা্ধাহ্ ত'অানা রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে দীপ্ত কণ্ঠে এই ভোষণা দিতে বলেন বে, আমি একমাত্র এক আল্লাহরইই দাসত্ণ করি, যাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি ও তাঁহারই উপর ভরসা করি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ঃ
 তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ্ আমার নিকট অহী প্রেরণ করেন আর আল্লাহ্রই একজন আজ্ঞাবহ দাস। তোমাদিগকে বিज্রান্ত করিবার বা হিদায়াত দিবার আমার কোন ক্মতা নাই। এই সব কিছুর ক্মেত একমাত্র আল্লাহ্র হাতে। আর আমিও यদি আল্লাহ্, অবাধ্যত করি তে আল্ধাহ্র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা রাসৃলুল্মাহ্ (সা)-এর নিজের সম্পক্কে বলেন :


অर্থাৎ-আপনি আরো বনুন যে, আমি यদি আল্লাহ্র নাফর্রমানী করি তো আল্লাহ্র আयाব হইতে কেহ আমাকে রক্ষ করিতে পারিবে না আর আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নিকট আমি আশ্রয় পাইব না।

মুজাহিদ , কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন : আশ্রয়স্থন। কাতাদা (র) বলেন ঃ সাহায্যকারী ও আশ্রয়স্থল। এक বর্ণনায় আছে বে, مُـْنَ কেই বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি কাiহাকেও হিদায়াত দিবার বা বিি্রান্ত কর্রিবার মালিক নহি। আল্লাহ্ আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করেন তাহা পৌছাইয়া দেওয়াই কেবল আমার দায়িত্,

কেহ বনেন, আয়াতের অর্থ হইন, আল্লাহ্ আমাকে ব্যই রিসালাতের দায়িত্ণ দিয়াছ্নন তাহা পালন করিয়াই কেবল আমি আাল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষ পাইতে পারি। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :


जর্থাৎ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পছ্ষ হইতে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি উহা মানুভের নিকট পৌছাইয়া দিন। আর যদি আপনি তাহা না করেন তাহা হইলে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ণ পালন করেন নাই। আল্লাহৃই আপনাকে মানুষ্রে অনিষ্ট হইতে রক্ণ করিবেন।

ज्َथाৎ आমि তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র রিসালাত পৌছাইয়া দিয়াছি। ইহার পরও यদি কেহ আল্লাহ্র অবাধ্যण করে জাহান্নামের অগ্নিই হইবে তাহার পরিণাম। আজীবন সে জাহান্নাম্ অবস্সান করিবে, কখনো সেথা হইতে বাহির হইতে পারিবে না।


অর্থাৎ জিন ও মননষেের মধ্যে যাহারা যুশরিক, তাহারা কিয়ামতের দিন আন্নাহৃর প্রতিশ্রুত শান্তি দেখিয়া তখন বুঝিতে পারিরে বে, সাহাय্যকারীরূূপ কে দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা অन्र। অর্থাৎ সেদিন মুশরিকদের কোনই সাহায্যকারী থাকিবে না এবং আল্লাহ্র সৈন্য বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় তাহারা নিতাত্তই নগণ্য।

## 


২৫. বল, ‘আমি জানি না তোমাদিগকে বে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে ঢাহাকি আসন্ন, না আমর প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?’
২৬. ‘তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি ঢাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,
২৭. ‘তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যুতীত। সেই ক্ষেত্রে আাল্লাহ্, রাসূলের অঞ্গ এবং পচাত্ প্রহরী নিয়োজিত করেন,
২৮. ‘রাসূনগণ ঢাহাদিগকে প্রতিপানকের বাণী প্পৗছাইয়া দিয়াছেন কি না জনিবার জন্য; রাসূলগণণর নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমষ্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব র্রাখেন।’

তাফস্গীর ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা মাवব জাতিকে এই কথা বনিয়া দিবার জন্য ঢাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছ্ন বে, কিয়ামত শীঘ্রই সংঘটিত হইবে, না কি বিলম্বে আমার তাহা জানা নাই ।
 বলুন, আমি জান্নি না यে, তোমাদিগকে यে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওওয়া ইইয়াছে তাহা আসন্ন নাকি আমার প্রতিপানক তাহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?

এই আয়াত দ্বারা প্রমাপিত হয় বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) ভূগর্ভ সস্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ সমাজে বে একটি কথা প্রচলিত আছে উহা অসার ও ভিত্তিহীন। ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসুলূল্নাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সশ্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হইলে-তিনি তাহার কোন উত্তর দিত্নে না। জিবরাঈল (আ) এক বেদুঈনের আকৃতিতে আসিয়া কিয়ামত সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূনুল্মাহ্ (সা) বनिয়াছিলেন : "यাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এই বিষয়ে তিনি প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না।"

অন্য এক হাদীসে আছে বে, এক বেদুঈন লোক আসিয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল বে, হে আল্লাহ্র রাসূন! কিয়ামত কখন হইবে ? উত্তরে রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : আগে বল, কিয়ামতের জন্য কতইকু প্রস্থুতি নিয়াছ ?

লোকটি বলিল, নামায-রোযা তো বেশী কিছু করিতে পারি নাই, তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ঢাহাই यদি হয় তো ঢুমি তোমার প্রিয়পা冋্রদের সभী ইইবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এই হাদীস় अনিয়া আমরা যতটুকু ঋুশী হইয়াছি অন্য কিছুতে ততটুকু খুশী হইতে পারি নাই।

ইবীন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, आবূ সাঈদ খুদরী (রা) বনেন, রাञূনূল্মাহ্ (সা) বनिয়াছেন ঃ হে আদম সন্তান! यদি তোমাদিগের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিজেদেরকে তোমরা মৃত্দের মধ্যে গণ্য কর। যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বনিতেছি বে, তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইত্ছে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।


অর্ৰাৎ আল্লাহ্ তা'আनা দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সমনততবে অবগত। তাঁহার মনোনীত রাসৃল ব্যতীত সৃষ্টির কাহারও নিকট নিজের জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন না। তিনি যাহাকে অবগত করান কেবল সেই উহা বলিতে পারে। এই আয়াতে রাসূল বनিতে কেরেশতা ও মানব উতয়কেই বুঝানো হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা আলা বলেন :
 মনোনীত বে রাসূंলকে ইনম দান কর্রেন তাহার নিরাপত্তা এবং সেই ইনমের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থ্ব ঢাঁহার আশে-পাশে সর্বদা ফেরেশতাদের প্রহরা নিয়োজিত করিয়া রাখখন।

তাই আল্লাহ্ তাআআলা বলেন :

 তাহা জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহ তাঁহার জ্ঞনগগাচর এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে "~ْ কি জানিবে ? এই ব্যাপারে মুফাসৃসিরদের মতভেদ রহহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন :
 পারেন।

ইবৃন জারীর (র) ....... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ওহী নইয়া আসিিবার সময় চারজজন প্রহরী ফেরেশতা হযরত

জিবরাঈল (অা)-এর সজ্গে থাকিতেন যাহাত রাসূলুল্নাহ্ (সা) বুঝিতে পারেন বে, ফেরেশতারা ঢাঁহার নিকট আল্লাহ্র পয়গাম সঠিকভাবে পৌছাইয়াছেন। যাহ্হাক, সুদ্ఘী এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবৃ হাবীব (র)-ও এই বর্ণনাটি উল্লেখ কর্যিয়াছেন।

আদ্দুর রাययाক (র) মা'মার (র) সূख্র কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ
 আল্লাহ্র পয়গাম মানুষ্রে কাছে পৌৗছইয়াছেন।
 আল্লাহ্র পয়গাম যथাযথভাবে মানুষের কাছে পৌছাইয়াছেন অর্থাৎ হইন মানুম।
 আল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'আनা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাহার রাসূলদেরকে হেফাজত করেন, যাহাতে তাহারা নির্বিয়ে রিসালাতের দায়িত্ আদায় করিতে পারে, ‘্যেন আল্লাহ্ ত'আানা বুবিত্ত পারেন বে, তাঁহারা রিসালাতের দায়িত্ণ পালন করিয়াছছন। বেমন অন্য আয়াতে আল্ধাহ্ ত‘আলা বলিয়াছেন :

 উহাকে এই উল্দে্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, যাহাতে আমি জানিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়?

অন্য আয়াতে আল্gাহ্ বলেন :
অर्थाৎ याशा丁 আল্লাহ্ জানিতে পারেন বে, কে মু'মিন আর কে মুনাফিক। এইহ্রপ আরো বহু আয়াত রহিয়াহে। বস্তুত আল্নাহ্ ত'আলা পূর্ব হইতে সবকিছু সস্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই এইসব আয়াতের অর্থ নতুন করিয়া জানা নয়, বরং আল্ধাহ্ ত‘‘আলার জানা বিষয়ট্টিই বাস্তবে প্রকাশ করা। এজন্য পর্রে বলিয়াছেন :
 আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

# সূর্রা সুय्याम्यूস্न 

২০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

হাফিজ আবূ বকর বায়যার (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন : কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দারুন্ন নদওয়ায় অকত্রিত হইয়া পরস্পর बলাবলি করিতে লাগিল যে, এই লোকটিকে (মুহাম্মদ (সা)-এর) এমন একটট নাম নির্বাচন করা হোক যেন তাহা 欠নিয়া বহিরাগত লোকেরা তাহার কাছে না ভিড়ে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কেহ বলিল, কাহিন (গণক) রাখা হউক; অন্যরা বলিল, না, সে তো কাহিন নহে। কেহ বলিল, মাজনূন (পাগল) আখ্যা দেওয়া হউক। অন্যরা বলিল, না, সে তো পাগল নহে। কেহ বলিল, সাহির (যাদুকর) আখ্যা দেওয়া হইক। অন্যরা বলিল, না, সে তো সাহিরও নহে। এইভাবে তাহারা বিভ্নিন্ন মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈঠক এইখানেই শেষ। রাসূলুল্মাহ্ (সা) এই সংবাদ ওনিতে পাইয়া ভারাক্রান্ত মনে কাপড় মুড়ি দিয়া ুইয়া পড়েন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া '



১. হে বস্ত্রাবৃত!
২. রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।
৩. অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প।
8. অথবা ঢদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।
৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী ।
৬. অবশ্য রাত্রিকালের উথ্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।
৭. দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
৮. সুতরাং ঢুমি প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।
৯. তিনি পূর্ব ও পণ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্八হণ কর কর্মবিধায়ক রূপে।
তাফসীর : আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি রাত্রিকালে বস্ত্রাবৃত হইয়া শুইয়া থাকা বর্জন করুন্ন এবং উঠিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করুন । যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
我 তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায় আর আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে ।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যথাযথভাবে উহা পালন করিতেন। রাত জাগিয়া এই তাহাজ্জুদ পড়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই ওয়াজিব ছিল। যেমন- আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

অর্থাৎ আর आপনি রাতে কিয়দাংশে তাহাজ্פুদ পড়ুন। এই নির্দেশ কেবলমাত্র আপনারই জন্য। অাপনার প্রতিপানক অচিরেই আপনাকে মাকামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন।

আর এইখানে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বনা হইয়াছে :
 ব্যতীত"

ইব্ন আব্রাস (রা), याহ्হাক ও সুদ্দী (র) বলেন : ঘুম্ত ব্যক্তি! কাতাদা (র) বলেন : হে বশ্র্রাবৃত ব্যক্তি! ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন : যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূনুল্মাহ্ (সা) কম্বল মুড়ি দিয়া ণইয়া ছিলেন।

অर्थ! তোমাকে অর্ধরাত্র জাগ্রত থাকিয়া তাহ্হা্জ্মদ পড়িবার নির্দ্রেশ দেওয়া হইন। ইহার চেট্যে কিছু ক্ম বা বেশী করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।
 কারণ এইভাবে থামিয়া থামিয়া পড়িলে কুরুান বুঝিতে সুবিধা হইবে। উল্লেখ্য বে, রাসূনूল্নাহ (সা) কুরজান এইভাবেই তিলাওয়াত করিত্তে।

হযরত आয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুন্নাহ্ (সা) এত ধীরে ঘীরে স্পষ্টতাবে কুরजান তিনাওয়াত করিতেন বে, ছোট একটি সূরা পড়িতে তাঁার অনেক সময় লাগিয়া যাইত।

হযরত আনাস (রা)-কে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর ক্ররআন পাঠ সশ্শর্কে জিজ্ঞাসা করা ইইনে তিনি বনেন, রাসূনুন্ধাহ্ (সা) ক্কুরান খুব দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিতেন। এরপর তিনি নমুনা স্বর্পপ বিসমিল্লাহ্র প্রতিটি শব্দ তথ্যা আল্লাহ্ আর-রাহমান ও আর-রাহীম দীর্ঘ কর্রিয়া পড়িয়া ধ্ৰনান।

ইব্ন জুরায়জ (র) ইব্ন আবী মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) কুর্ান কিভাবে পাঠ করিতেন হযতর উল্মে সালামা (রা)-কে এই প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বনেন ঃ র্রাসূনুল্লাহ্ (সা) কুর্রানের প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথকডাবে তিনাওয়াত করিতেন। ভেমন-


ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরিমিযীী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
ইমাম আহমদ (র) ..... আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আদ্মুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বনেন, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছছন : (কিয়ামতের দিন) ককরআন পাঠককে বলা হইবে, পড় আর উপরে উঠিতে থাক। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ళীরে স্পষ্টভবে পাঠ কর্রিতে ঠিক সেভবেই পাঠ কর। এইভবে পড়িতে শেষ আয়াত ভেই স্शানে সমাণ্ণ হইবে সেইখানেই তোমার ঠিকানা। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের স্বর দ্বারা তোমরা কুরजনকে সুসজ্জিত কর। বে ব্যক্তি সুদ্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের লোক নয়। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে রাসূনूল্ধাহ् (সা) বলিয়াছিলেন ः এই লোকটিকে আল্লাহ্ ত‘আলা দাউদ (আ)-এর স্বর দান করিয়াছেন। এই মন্তব্য ऊनिয়া আবূ মূসা (রা) বলিয়াছিলেন, আপনি আমার কুরআান পাঠ তনিতেছেন, জানিলে আমি আরো সুন্দর স্বরে পাঠ করিতাম।

ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন কুরআনকে তোমরা বালির মত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং কবিতার মত অশ্রদ্ধার সহিত পড়িও না। বিম্ময়কর অর্থবোধক আয়াত পাঠ করিয়া থামিয়া উহা দ্বারা মনে আন্দোলন সৃষ্টি কর। কিভবে সূরা শেষ করিবে কেবল এই চিন্তা করিও না।

ইমাম বুখারী (র) ....... আমর ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মুররা (র) বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে বলিতে ণনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাতে মুফাস্সালের সব ক’টি সূরা একই রাকাআতে পাঠ করিয়াছি। শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ তবে তো তুমি কবিতা পাঠের ন্যায় খুব দ্রুতই পড়িয়াছ। আমার সেই পাশাপাশি সূরাগুলির কথা মনে আছে, যেইণুলো রাসূলুল্নাহ্ (সা) একত্রে মিলাইয়া পড়িতেন। এরপর তিনি মুফাস্সালের বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাকাআতে একত্রে ইহার দুইটি মাত্র সূরা পাঠ করিতেন।
 গুরুভার বাণী।
 অবতীর্ণ করিতেছি যাহার উপর আমল করা হইবে কষ্টকর।

কেহ কেহ বলেন ঃ এমন বাণী অবতীর্ণ করিব, যাহা অত্যন্ত গুরুত্ণপূণ্ণ হওয়ার কারণে অবতরণকালে ভারী বলিয়া অনুভূত হইবে। যেমন ঃ হযরতত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন ঃ একবার ওহী অবতরণের সময় রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর রান আমার রানের উপর ছিল। ওহীর ভারে আমার রান ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ওহী আগমনের পৃর্বে কি আপনি টের পান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যা, ওহী অবতরণের সময় কড়া নড়িবার ন্যায় আওয়াজ ত্তিতে পাই। তখন আমি নিরব ইইয়া যাই। অতঃপর যখন আমার উপর ওইী অবতীর্ণ হয় তখন আমার মনে হয় যে,এই বুঝি আমি মরিয়া গেলাম।

ইমাম বুখারী (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আগমন করে? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার নিকট ওহী কখনো ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় আসে। এই পদ্ধতিই আমার জন্য বেশী কষ্টকর হয়। আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে আমার সব মুখস্ত হইয়া যায়। কখনো কখনো (আমার পরিচিত) কোন মানুষের আকৃতি ধরিয়া ফেরেশ্তা আসিয়া আমার সহিত সরাসরি কথা বলেন, আর তিনি যাহা বলেন আমি সংগে সংগে উহা মুখ্ত করিয়া ফেলি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা যে, প্রচণ্ড শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইইলে শেশে তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ভাসিয়া পড়িত।

ইমাম আহমদ（র）．．．．．আয়িশা（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，আয়িশা（রা） বলেন ঃ উ島ীর উপর আরোহী অবস্शায় রাসূনুল্লাহ্（সা）－এর ওইী অবতীর্ণ হইলে ওহীর


ইব্ন জারীর（র）．．．．．উরওয়া（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে，উরওয়া（রা）বলেন， উ垳র উপর আরোহী অবস্থায় রাসূনুল্নাহ্（সা）－এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইনে ওহীর
 নড়াচড়া করিতে পারিত না। ইবৃন জারীী（র）বলেন，ওহী অবঁতরণ কালে বেমন ভারী ছিন ওহী অনুযায়ী আমল করাও তেমন ভারীী কাজ।

আব্রুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম（র）বলেন ঃ ওহী দूনিয়াতে বেমন ভারী， তেমনি কিয়ামতের দিনও পাল্লায় ভারী হইবে।

产＂ দননে প্রবনততর এবং বাক্য স্ফূরণ সঠিক।＂

আবূ ইসহাক（র）সাঈদ ইব্ন জুবায়র সূত্রে ইবৃন জব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন यে，হাবশা ভাষায়
 বना হয়। মুজাহিদ（র）সহ আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ（র）
 মিজনাय，কাতাদা，সালিম，আবূ হাবিম ও মুহাম্মদ ইবৃন মুনকার্দির（র）－ও এইর্রপ মত


আয়াতের মর্মার্থ হলো এই বে，রাত জাগিয়া তাহার্ভ্দূ পড়িলে অন্তর ও যবান একাকার হইয়া যায়। মুণে যাহা তিলাওয়াত করা হয় সঞ্গে সক্গে উহা অন্তর্র গॉথিয়া যায়। দিবসের তুননায় রাা্রিকালে ইবাদতে ও তিলাওয়াতে এক小্থতা বেশী থাকে।

আবূ ইয়ালা মুসেলী（র）．．．．．．．আ＇মাশ（র）হইতে বর্ণনা করেন। আ＇মাশ（র）
 করিলেন ऊনিয়া এক ব্যক্তি বলিল，আমরা তো

 অর্ৰাৎ দিবসেসে আপনার জন্য নিদ্রে ও বিশ্শামের জন্য অনেক সময় র্রহিয়াছছ। তখন অনেক নফ্ন পড়িতে পারিবেন এবং দুনিয়াবী কাজ－কর্ম করিতে পারিবেন। তাই রজনীকে কেবল আখিরাতের কাজের জন্যই রাথিয়া দিন। উল্লেখ্য বে，সে সময় তাহাজ্জূদ নামায সকলের জন্য ফন্রয ছিন। এই নিদ্দেশ ছিন তখনকার জনা। পররুর্তীতে আল্ধাহ্ ত＇অানা বান্দার উপর দয়া পরবশ হইয়া ঢাহাজ্ভুদের নামায নফল করিয়া দেন এবং পরিমাণও কমাইয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) এক পর্যায়ে তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনায় চলিয়া যান। যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দ্বারা যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া আমুত্যু আল্মাহ্র পথে রূম রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার মনস্থ করেন। মদীনায় পৌছিয়া নিজ গোত্রের সাক্ষৎ করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করেন। ऊুনিয়া তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের মধ্য হইতে ছয়জন লোক এই ধরনের ইচ্ছা পোষণ করিলে রাসূলুল্নাহ् (সা) তাহাদিগকে বারণ. করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ আমার মধ্যেই কি তোমাদিগের জন্য উত্তম আদর্শ নেই ? এই ঘটনা শুনিয়া সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং তখনই উপস্থিত লোকদেরকে সাক্ষী রাখিয়া স্ত্রীর তালাক প্রত্যাহার করিয়া নেন।

ইতিমধ্যে তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিত্র নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর্রেন। ইব্ন আাব্বাস (রা) বলিলেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে বিতর সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা) সবচেয়ে ভালো বলিতে পারিবেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি কি বলেন তাহা আমাকে জানাইও।

সাঈদ ইবৃন হিশাম (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি হাকীম ইব্ন আফলাহ (রা)-এর নিকট যাই এবং আমাকে হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। কারণ হযরত আলী ও তালহার প্রতিপক্ষের পারস্পরিক দ্বন্দ্রের ব্যাপারে তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে আমি বারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন, ইহার পরও আমার পীড়াপীড়িতে অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। আমরা দুইজন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত হই। দেখিয়া হযরত আয়িশা (রা) (পর্দার আড়াল হইতে) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হাকীম ? হাকীম বলিলেন, 亦।। আয়িশা বলিলেন, তোমার সঙ্গে আর কে? বলিলেন, সাঈদ ইব্ন হিশাম। আয়িশা (রা) বলিলেন, কোন্ হিশাম ? হাকীম বলিলেন, আমিরের পুত্র হিশাম। তুনিয়া আয়িশা (রা) আমিরের জন্য রহমতের দুআ করিলেন ও বলিলেন, আমির বড় ভালো লোক ছিল। আমি বলিলাম, টন্মুল মু’মিনীন! রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল একটু বলুন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ তুমি কি কুরআান পড় না ? বলিলাম, য্যা, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর চরিত্র। অতঃপর আমি উঠিয়া আসিতে উপক্রম হই। হঠাৎ রাসূলুল্নাহ্: (সা)-এর তাহাজ্জুদের কथা মনে পড়ে। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম' যে, হে উম্থুল মু’মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্ছুদ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুয়যাম্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই সূরার তরুতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাজ্জুদ ফরय করিয়াছিলেন। ফলে রাসূলুল্মাহ্ (সা) ও সাহাবা-কিরাম এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়েন। এতে তাঁহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। দীর্ঘ বার মাস এইভাবে তাহাজ্ঘুদ পড়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া ফরযের পরিবর্তে তাহাজ্জুদ নফল করিয়া দেন।

সাঈদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি চলিয়া আসিতে উদ্যত হই। হঠাৎ বিতর নামাযের কথা মনে পড়িয়া যায় । ফলে বলিলাম, ছে মু’মিন জনননী! রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর বিত্র নামাय সম্পর্কে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ আমরা রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য মিসওয়াক ও উযূর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। সময়মত তিনি ঘুম হইতে জাগ্পত হইয়া মিসওয়াক করিয়া উযূ করিতেন এবং একত্রে আট রাকাত নামায পড়িতেন। এই আট রাকাতের মাঝে আর তিনি বসিতেন না। অষ্টম রাকাতে বসিয়া আল্লাহ্র যিক্র করিতেন ও দু‘আ করিতেন। অত়ঃপর সালাম না ফিরাইয়া উঠিয়া আরো এক রাকাত পড়িয়া বসিয়া আল্লাহ্র যিক্র করিতেন ও দু‘আ করিতেন। অতঃপর উচ্চস্বরে সালাম ফিরাইতেন, যাহা আমরা শ্তনিতে পাইতাম। তারপর বসিয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এইভাবে তিনি এগার রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর য়খন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃদ্ধ হইয়া যান এবং শরীর ভারী হইয়া यায়, তখন প্রথমে বেজোড় সাত রাকাত পড়িয়া সালাম:ফিরাইয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত সর্বমোট নয় রাকাত নামায পড়িতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন নামায পড়িলে তাহা নিয়মিত পড়িতেন। (লুরু করিয়া কয়দিন পর আবার ছাড়িয়া দিত্ন না)। কোন ব্যস্ততা, নিদ্রা বা রোগ-ব্যাধির কারণে রাতের নামায পড়িতে না পারিলে দিনের বেলা বার রাকাত পড়িয়া লইতেন। রাসূলूল্নাহ্ (সা) পুরা কুরআন এক রাত্রে খতম করিয়াছেন বা রমযান ব্যতীত অন্য কখনো ধারাবাহিকভাবে একমাস রোযা রখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছে উহা আদ্যোপান্ত তাঁহাকে অবহিত করি। ऊনিয়া তিনি আয়িশা (রা)-এর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, তাহার কাছে আসা-यাওয়া থাকিলে আমি সরাসরি ঢাঁহার সহিত এইসব বিষয়ে আলাপ করিতাম i ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা মুয়যাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হওয়ার পর সাহাবা-কিরাম রমযান মাসের ন্যায় রাত জাগিয়া নামায পড়িতে ুরু করে। এইভাবে এক বছর অতিবাহিত হইবার পর শেষাংশ নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র) ....... আবূ অক্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান (রা) বলেন, সূরা মুয়্যাম্মিল অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ দীর্ঘ এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাদিগের পা
 ইহার পর সাহাবাগণ স্বর্স্তি লাভ কর্রেন। হাসান বসরী (র) এবং সুদ্দী (র) এইর্পপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....... সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্গনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্
(সা)-এর রাতের জাগরণ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুয়যম্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন : এই সূরার ऊুরুতে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া নামাय পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। ইহার ষোল মাস পর সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয়।
 আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর এক বছর ‘া দুই বছর সাহাবা কিরাম রাত জাগিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। ইহাতে তাহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া यাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদকে শিথিল করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ....... সাঈদ ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ
 অনুযায়ী রাসূলুল্নাহ্ (সা) দশ বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। এক দল সাহাবাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাজ্ঘুদ পড়িতে আরশ্ভ করেন। দীর্ঘ দশ বছর
 তাহাজ্জুদের বিধান শিথিল করিয়া দেন।
 তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিতে থাক এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের জন্য অবসর গ্রহণ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে অবসর হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হও। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 একনিষ্ঠভাবে আমার সাধনায় লিপ্ত হও।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবূ সালিহ, আতিয়া, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ
 বলেন : সাধনায় লিপ্ত হও এবং নিজেকে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকাইয়া দাও। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ পরিভাষায় ইবাদতকারীকে
 রাসূলুল্লাহ্ (সা) تَبَتَّ নিষেধ করিয়াছেন।
, অर्था؟ গোটা জগতের নিয়নন্তা ও অধিকর্তা এক মাত্র আল্লাহ্ তাআলা। আল্লাহ্ ছাড়া যেমন কাহারো ইবাদত তথা দাসত্ করা यায় না, তেমনি তাওয়াক্কুল বা ভরসাও একমাত্র তাঁহারই

উপর করিতে ইইবে। আর একমাত্র তাঁহাকেই কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করিতে ইইবে। থেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

 ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহ্হায্য প্রার্থনা কর্রি।" এই ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্রই ইবাদত ও আনুগত্য করিবার জন্য এবং আল্মাহ্রই উপর ভরসা করিবার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে!

人 (Ir)
(Ir)












 বহমান বানুক্র্মাপিতিত পর্রিণচ হইচে।




১৬．কিন্মু ফির্াউন সেই রাসূনকে অমান্য কর্রিয়াছিল，ফলে অামি তাহাকে কঠিন শাঙ্তি দিয়াছিনাম।

১৭．অতএব यদি তোমরা কুফরী কর কি কর্যিয়া আw্ররক্ষা করিবে সেইদিন ব্যইদিন কিশোর্রকে বৃদ্ধে পরিণত করিবে，

১৮．ভেইদিন জাকাশ হইবে বিদীর্ণ，ঢাঁহার প্রতিত্রণতি অবশাই বাঁ্তবায়িত इইबে।

তাফ্সীর ：আল্লাহ্ ত‘আলা ঢাঁহার নবী（সা）－কে এই নির্দেশ দিতেছেন বে， নির্বোধ কাফির্রা আপনার প্রতি বে মিথ্যা ও ভিত্তিহিন কুৎসা রটায় আপনি তাহাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং কোন রকম নিন্দা বা তিরক্কার না করিয়াই সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর্রিয়া চলুন।

অতঃপর কাফিদ্দের সম্পর্কে হঁণিয়ার বাণী উচ্চারণ কর্রিয়া বলেন ：
 প্রাদ্রের্যের অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও আর কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দাও। একদিন আমি উহাদিগকে দেথিয়া ছাড়িব। আমি ইহাদিগকে জানমান উভয়টটই দান করিয়াছি। অন্যদের তুলনায় আমার আনুগত্যের ব্যাপারে ইহাদিগের অপ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিন। কিত্ুু ইহারা করিতেছে তাহার বিপরীত। তাই একদিন ইহার পরিণাম ইহাদিগের ভোগ করিতেই হইবে। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্gাহ্ ত＇আলা বলেন ：

为 কিছ্মকাল ভোগ－বিলাসের সুয্যাগ দিব，অতঃপর কঠোর আযাবে নিক্কেপ করিব।
 অগ্নি।＂

ইব্ন আব্বাস（রা），ইকরিমা，তাউস，মুহাম্দদ ইব্ন কাব আদ্দুল্木াহ ইব্ন বুরায়দা， আবূ ইমরান আन জাওনী，আবূ মিজनাय，যাহ্হাক，হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান， কাতাদা，সুদ্\＃ী，ইব্ন মুবারক এবং সাওরী（র）সহ আরো অনেকে বলেন ：’ilíl অর্থ

 यাহা গলায় जাটকাইয়া যায় এবং মর্ম্তুদ শাশ্তি।
 আটকাইয়া যায়। ফলে পেটের ভিতরেও প্রবেশ করে না রবং বাহিরও হয় না।
 দিবসে পৃথিবী ও পর্বত্মানা প্রকস্পিত হইবে আর পর্বতসমূহ বহমান বানুকারাশিতে পরিণত হইবে।

जতঃপর আল্মাহ্ ত'আলা সমগ্ মানবজাত্কে উর্দশ্য করে বলেন :


অর্ৰাৎ তোমাদিগের কর্মকাঞের সাক্ষীস্বক্রপ আমি তোমাদিগের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছি বেমন পাঠাইয়াছিনাম ফির্রাউনের নিকট। কিন্ু ফির্াউন সেই রাসূলকে जমান্য কর্রিয়াছিন। ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম। অতএব তোমরা ইহা হইতে শিক্ষ গ্রহ়ণ কর। তোমরা যদি আামার রাসূনকে অমান্য কর তো তোমাদিগকেও ফির্রজাউনের ন্যায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। বরং তোমাদিগের শাা্তি আরো কঠোর হইবে। কারণ, ঢোমাদিগের রাসূন ফির্রাউনের নিকট প্রেরিত মূসা (আ) হইতে বহু অণণে শ্রেষ্ঠ ও মহান। বিধায় ঢাঁহাকে অমান্য করা অপেক্ষাকৃত ওরুত্র অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

㤢 आयाजের দূইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্নাহ্র সহিত কুফর্রী কর, ঢাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তাহা হইলে তোমরা কিভাবে আল্লাহর আযাব হইতে রেহাই পাইবে, ব্যেিন কিশোরকেে বৃদ্ধে পরিণত করা হইবে?

দ্বিতীয়ত, তোমরা यদি কিয়ামত দিবসকেই অস্বীকার করিলে ঢো কি কর্রিয়া তোমরা তাকওয়া ও খোদা-ভীতি অর্জন করিবে? বনাবাহ্ন্য বে, উভয় অর্থই গ্রহণব্যাগ্য ও হুদয়্রাছী। তবে প্রথমটি বেশি উত্ন্।
"কিশোর বৃদ্ধে পরিণত হইবে" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আালা আদম (आ)-কে বলিব্বেন, জাহান্নামীদিগকে জাহান্নাম্মে নিক্ষে কর। তখন আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, আল্নাহ্ কতজন হইতে কত্জন? আল্মাহ্ বলিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন জাহান্নামী আর মাত্র একজন জান্নাতী। তখন বেই বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাতে কিশোররা বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে।

তাবারানী (র)......... ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস
 পাঠ করিয়া বলিলেন, "কিয়ামতের দিন তখ্খন এই ঘট্না ঘট্টিবে যখন আল্gাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বनিবেন, উঠ, তোমার সন্তানদের হইতে জাহান্নামীদিগকক জাহান্নামে

প্রেরণ কর। আদম (আ) বলিবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামে পাঠাবো? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি এক হাজার হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। আর একজনই কেবল মুক্তি পাইবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ্ে এই সং্বাদ ঔনিয়া সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া যান। রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন ঃ "巛্যন! আদম সন্তানের সংখ্যা অনেক। ইয়াজূজ-মাজূজও আদম সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের কেহ এক হাজার ঔরসজাত সন্তান না রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ইয়াজূজ-মাজূজ আর তাহাদিগের স্বগোট্রীয়রা হইবে জাহান্নামী জার জান্নাত রহিন তোমাদিগের জন্য।
 ইইয়া যাইবে। এই ব্যাখ্যা হাসান ও কাতাদা (র) করিয়াছেন।
 প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উহা বাস্তবায়িত হইবে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৯. ইহা এক উপদদশ, অতএব যাহার অভিক্রচি সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন কক্রক!
২০. তামার প্রিপালক তো জানেন যে, ঢুমি জাপরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখন্নে এক ঢৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংণে যাহারা আাছে ঢাহাদিগের একটি দনও এবং আাল্વাহই নির্ধারণ করেন দিবস

ও রাত্রির পর্রিমাণ। তিনি জানেন বে, ঢোমরা ইহার সঠিক হিসাব রাখিতে পার না। অতএব আল্লাহ তোমাদিগের্ প্রতি ক্ষমা প্রবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরুানের যতইুকু আবৃত্তি করা তোমাদ্দিগের জন্য সহজ, ততইুুু আবৃত্তি কর; অাল্লাহ্হ জানেন ভে, ঢোমাদিগের মষ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ, আল্লাহহর অনুহ্থহ সক্ধানে দেশর্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আাল্লাহ্র পথে সং্গামে নিঙ্ঠ হইবে। কাজেই কুর্ান হইঢে যতটুকু সহজসাধ্য जাবৃরত্তি কর; সালাত কায়েম কর এবং यাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহককে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদিগের আঅ্মার মभ্ের জন্য ভাল यাহা কিছू অগ্রিম প্রেরণ কর্রিবে তোমরা তাহা পাইবে জাল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরক্ষার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট, निচ্য় আল্লাহ ক্ কমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীীর ঃ जাল্নাহ্ তাআালা বলিতেছেন বে, এই সূরাটি বিবেকবানদের জন্য উপদেশ এবং শিক্কা গ্রহণের উপকরণ। বিধায় যাহার অভিরুচি আল্gাহ্র মজুরীর শর্তে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুত আল্লাহ্ হিদায়াত প্রদান করিবার ইচ্ছ না করিলে কেইই সঠিক পথ পাইতে পারে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আাল্লাহ্ বলেন :
 পারিবে না।

অতঃপর প্নান্øাহ্ ত'আনা বলেন :

 কখनো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কখनো বা অর্ধাংশ आবার কখনো এক তৃতীয়াশশ সময়ে তাহাজ্ঘূদ আদায় করেন আপনার প্রতিপালক তদসশ্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি জানেন শে, এই সবই আপনাদিগের অনিচ্ম সত্ত্রেও হইয়া থাকে। কিন্ুু আল্লাহ্ आপনাদিগকে রাত্রি.জাপরণ সম্পক্কে ব্য নির্দেশ দিয়াছেন আপনারা অনবরত উহা পালন করিতে পারেন না। পারিবেনই বা কি করির়া, ইহাতে আপনাদিগের জন্য কষ্টকর।
 পরিমাণ। কখন্নে দিন-রাত সমান থাকে, কখনো বা দিন বড় রাত ছোট আবার কখনো বা ইহার বিপরীত।

অর্থ্াৎ আপনাদিগের উপর বে তাহাজ্জুদ ফর্য করা হইয়াছে, আল্লাহ্, ত‘আলা জানেন बে, আপনারা যথাযথতাবে হিসাব করিয়া উহা পালন করিতে পারিবেন না। কাজেই

এখন হইতে অনির্দিষ্টিাবে যতটুকু আপনাদিগের জন্য সহজ ততটুকু সময় জাগিয়া তাহাজ্জূদ পড্রুন ও উহাতে কুরजান পাঠ করুন।

এইখানে আল্লাহ্ ত'আলা কুর্রান পাঠ বলিয়া নামাय পড়া বুঝাইয়াছেন। বেমন जন্য এক আয়াতে সাनাত বলিয়া কিরাআত বুঝাইয়াছেন। यেমন :
 বেশী উচ্চও করিও না আাবার বেশী কীণও করিও না।" এইখানে সালাত বলিয়া কিরাজাত বুঝানো ইইয়াহে।
 (র)-এর সহচরগণ প্রমাণ করিতে চাহেন বে, নামাশে নির্দিষ্টোবে সূরা ফাতিহা পড়া ফর্যय নয়- বরং সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন একটি আয়াত পড়িলেই ফর্যय আদায় হইয়া যাইবে। ইহার সমর্থনে তাহারা এই একটি হাদীস পেশ করেন বে, এক ব্যক্তি নামাবে ভুন করিয়া ফেলিলে রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছিলেন : ‘কুর্ানের যাহা তোমার জন্য সহজ হয় তুমি পুনরায় তাহা পাঠ কর।’

জমহহর ইমামণণ ইহার জবাবে বলেন বে, বুथারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) কর্ত্ত্ বর্ণিত হাদীসে আছে বে, রাসূলুল্बাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "বে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তাহার নামাय হয় নাই।"

মুসনিম শরীীফে আবূ হরহায়রা (রা) কর্ত্থক বর্ণিত হাদীসে আছে বে, রাসৃনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে নামাযে উশুন কুরজান (তথ্থ সূরা ফাতিহা) পড়া হয় না উহা অসম্শূণ্ণ, जসম্পূণ, जসম্পूর্ণ।


অর্থাৎ आল্নাহ্ তাআালা জানেন বে, এই উম্মতের বহু লোক অপারপতাবশত তাহাজ্ভূদ আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। কেহ অসুস্থ ও রুগ্ন হইবার কারণে পারিবে না। কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া আল্পাহ্র जনু্ণহ সঙ্কানে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে আবার কেহ বা আল্নাহ্র পথে যুদ্দরত থাকিবে। ফলে তাহারা তাহাজ্ভুদ পড়িবার जবকাশ পাইবে না। সুতরাং:
 সাধ্য পরিমাণ তাহাজ্জুদ আদায় কর।

বলাবাহল্য বে, আলোচ্য আয়াতটি অর্থা তথনও জিহাদের বিধান দেওয়া হইয়াছিন না। অথচ এই আয়াত জিহাদের কথা উল্লেখ

করা হইয়াছে। বস্তুত ইহা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নবূওতের একটি প্রকৃষ্ঠ থ্রমাণ। কেননা, ইহাত ভবিষ্যতে সংঘण্তিব্য অদৃশ্যের কথা উল্নেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র).......... आবূ রাজা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন শে, আবূ রাজা মুহাশ্মদ (র) বলেন, आমি হাসান বসরী (র)-কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম বে, একজন কুরআনের হাফিজ, যিনি ত্খু ফর্য নামাযই আদায় করে কিন্ুু তাহাজ্জুদ পড়़ না, তাঁহার সশ্পর্কে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সে কুর্ানকে তাকিয়া বানাইয়াছে আল্লাহ্র অভিশাপ তাহার উপর। আমি বলিলাম, হে আবূ সাগদ! (হাসান)
 ঠিকই তো বলিয়াঢ়ে, প্রাচ আয়াত পড়িলেও যথেষ্ট হইবে।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা यায় বে, হাসান বসরী (র) রাত জাগিয়া কিছू হইলেও তাহাজ্জদ পড়া হাফিজদের জন্য ওয়াজিব মনে করিতেন। এ প্রসংপে এক হাদীসে আছে ভে, ভোর পর্যন্ত সারারাত ঘুমাইয়া থাকে, এমন এক ব্যক্তি সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা কন্গা হইলে রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন : "এমন ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করে।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, লোকটি আসলে ইশার নামায না পড়িয়াই তইয়া থাকিত। অর্থাৎ ইশার নামাय না পড়িয়া যাহারা তইয়া থাকে শয়তান তাহাদিগের কনে পেশাব করিয়া দেয়! তবে কেহ কেহ তাহাজ্মুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানের কিতাবসমূহে আছে শে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হে কুরআন ওয়ালারা! বিতর পড়।" অন্য হাদীসে আছে বে, "বে ব্যক্তি বিতর পড়িন না সে আমার লোক নয়।"

আবূ বকর ইব্ন আদূল আযীয হাম্বনী (র) বলেন ঃ রমযান মাসে তাহাজ্ডুদ পড়া ওয়াজিব। (তবে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহীহ মাসলাক হলো এই বে, তাহাজ্জুদ রমযানে বা রমযানের বাহিরে কখনোই ওয়াজিব নয়)
 ফর্যय যাকাত প্রদান কর।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে উহার পরিমাণ নিসাব ও অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে হিজরতের পরে মদীনায়।

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে বলেন, তাহাজ্ডুদ ফরয হওয়া সস্পর্কিত এই আয়াতটি পরবর্তীত রহিত হইয়া যায়। তবে কতদিন পর রহিত হয়, সেই ব্যাপারে বিডিন্ন মতামত পাওয়া যায়। উপরে এই ব্যাপারে আলোচ্না করা হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীলে আছে বে, জনৈক ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिয়াছিনেন, "দিনে রাতে মোট পাচ ওয়াক্ত নামাय পড়।" লোকটি জিষ্ঞাসা করিল, হৃযূর! ইহা ছাড়া আর কোন নামাय ফরব আছে কি? রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ना, ইश ছাড়া সবই নফল।
 করিতে থাক, তিনি তোমাদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :


অর্থ! কে আছে বে, আল্লাহ্রে উত্ত্ম ঋণ প্রদান করিবে, ফলে আল্লাহ্ তাহার জন্য উহা বহ ওণে বৃদ্ধি কর্রিয়া দিবেন?


অর্থৎ তোমরা তোমাদ্গের আপ্মার মগনের জন্য ভালো যাহা কিছু অপ্রিম প্রেরণ করিবে, তোমরা আল্পাহ্র নিকট উহা পাইবে। উহা সেই সস্পদ হইতে উকৃষ্টতর এবং পুরক্কার হিসাবে মহতর, যাহা তোমরা নিজ্জেদের জন্য দুনিয়াতে রাখিয়া দাও।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) আদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আদ্মুল্নাহ্ (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বনিয়াছ্ন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার নিকট নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয়? "উত্তরে সাহাবা কিরাম বলিলেন, হৃযূর! কেন, আমরা সকলেই তো নিজের সস্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে থ্রিয় মনে করি। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিলেন, যাহা বল, বুঝিয়া ऊনিয়া বল।" সাহাবাগণ বলিলেন, হহ্যূ! আমরা তো এইর্রপই জানি। এইবার রাসৃনूল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "犭ন, তোমরা যাহা (আল্লাহ্র নিকট) অথ্রিম প্রেরণ কর উহাই তোমাদের সম্পদ। আর যাহা দুনিয়াতে রাখিয়া দাও উহা ওয়ারিসের সম্পদ।"

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :
 আল্লাহৃকে স্শরণ কর এবং সকল কাজে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা গার্থনা কর। বে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা থ্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়া করেন।

## সূরা সूप्पाज्ञित <br> ৫৭ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!
২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।
৩. এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।
8. তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।

ইবনে কাছীর ১১তম चホ্-—8১
৫. অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক,
৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।
৮. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।
৯. সেইদিন হইবে এক সংকটের দিন-
১০. যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

তাফসীর ঃ সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত জাবির (রা) বলিতেন, কুরআনের নর্বপ্রথম সূরা মুদূদাছছির নাযিল হয়। অপরদিকে জমহুর ইমামদের মত হইল যে,


ইমাম বুখারী (র) ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) হইতে বর্ণনা করেনন যে, ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি আবূ সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কুরআনের কোন্ অংশ সর্বপ্রথম নাযিन হয়? তিনি বলিলেন, ' হহহ়; আমি বলিলাম যে, অনেকে তো বলে যে, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত if ín
 করিয়াছিল্লাম এবং তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিলাম। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম। ফিরিবার সময় হঠাৎ খনিতে পাইলাম যে, কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি ডানে, বামে ও সামনে-পিছনে চতুর্দিকে তাকাইয়াও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সর্বশেষে উপরের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে পাইলাম। অতঃপর খাদীজার নিকট আসিয়া বলিলাম, আমকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও আর আমার গায়ে ঠাণ্ড পানি ঢাল। তাহারা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিল এবং গায়ে ঠাণ্ড পানি ঢালিল। তখন隹 नायिल হয়।

ইমাম মুসলিম (র)..... জাবির ইব্ন আদ্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) কিছুকাল ওইী বন্ধ থাকিবার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে উপরের দিকে একটি আওয়াজ ওনিতে পাইলাম । তখন আমি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হেরা তুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া ভয়ে আমি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। কোন রকমে বাড়িতে আসিয়া বলিলাম যে, তোমরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। ঘরের লোকেরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিল। অতঃপর আল্লাহ্
 হইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীসের "হেরা তুহায় আমার নিকট যেই ফের্রেশত আসিয়াছিল....... " রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর এই বক্ত্বা দ্রারা প্রমাণিত হয় বে, এই ঘটনার পূর্বেও রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট ওহীর आগমন घটিয়াছিন। বাষ্তবিকই ইহার পৃর্बে
 স্থগিত থাকার পর পুনরায় ওহী আগমন ওরু করে। এই দুই বর্ণনার সমब্য় হইল বে, সর্বপ্রথম थাকিবার পর প্রথম নাঁযিল হ’য়

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আদুন্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ఆনিয়াছি বে, তিনি বলেন : "অতঃপর কিছুকান ওইী আগমন স্থুিত হইয়া যায়। এই সময় একটি आমি রাস্তায় হাট্টিতে ছিনাম। ইত্যবসরে আকাশ হইতে একটি আাওয়াজ ঔনিতে পাইলাম। ফলে আকাশ পানে ঢোখ তুলিয়া দেথিতে পাইলাম, হেরা তহায় আমার নিকট ব্যে ফেরেশতা आসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেথিয়া আমি ভীত সন্ত্র হই হইয়া ভূমিতে নুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। বাড়িতে গিয়া বলিলাম বে, আমাকে তোমরা কাপড় দ্বারা আবৃত কর। ঘরবাসীরা আমাকে কাiপড় দ্ঘারা
 जनবরত ওহী जাসিতে আরু করে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম যুহরী (র)-এর হাদীস ইইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

তাবারানী (র) ......... ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বনেন, जनীদ ইবৃন মুগীরা রকদিন কুরাইশদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করে। ভোজন শেব্ ওনীদ বলিল, আচ্ছ, তোমরাই এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কি ধারণা করো? উত্তরে কেহ বলিল, লোকটি যাদুকর। কেহ বলিল, না, যাদুকর নয়। কেহ বनिল গণক, আবার কেহ বলিন, না, গণক নয়। কেহ বলিন, কবি, কেহ বা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, কবি নয়। কেহ বলিল, आসলে লোকটি যে ওহীর কথা বলে উহা লোক পরুশ্পরায় প্রাণ্ত যাদু। অবশেবে সকলেই এই মতটি সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পাইয়া যারপর নাই দুঃথিত হন এবং কাপড় মুড়ি দিয়া তইয়া পড়़ন। তথন


ْ আমরা আযাব সশ্পর্কে Uীতি প্রদর্শন করুন।

আজলাহ কানৃদী ইকরিমা (রা) সৃত্রে ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, এক ব্যক্তি হयরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া 'و

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বনিলেন, ইহার অর্থ হইল অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার পোষাক বর্জন কর, অর্থাৎ পাপ ও বিশ্ধাসঘাতকতা ছাড়িয়া দাও।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আরবের পরিতাষায় বনা इয় ${ }^{\prime}$
 পবিত্র রাখুন।

มুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত বে, , আপনার আমল সংশোধন করুন। আবূ রূীীওও এইর্রপ মত পোষণ কর্রিয়াছেন

মুহाशিদ (র) হইতে আরেক বর্ণনায় आছে বে, যাদুকরও নহেন, গণকও নহেন। অতঃপর কাফিররা যাহা বলে আপনি সেইদিকে মোটেই কর্ণপাত করিবেন না।

কাতাদা (র) বলেন : \& অপরাধ হইতে পবিত্র রাখুন। কোন ব্যক্ত্তি প্রত্র্রুতি তঋ করিনে আরবের পরিতাষায় বলा হয় প্রতিশ্রুতি পুরো́ করিলে এবং "অন্যান্য অপরাধ হইতে মুক্ত থাকিলে বলা হয় 'U


आওखी (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, ${ }^{\circ}$ তোমার পরিচ্ছদ যেন হারাম উপার্জন দ্ঘারা খরীhকৃত না হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীীী (র) বলেন, তোমার পরিচ্মদ পানি দ্বারা ধৌত কর। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, মুশরিকরা স্বভাবত পরিষ্ফ্নতা অর্জন করিত না। তাই আল্লাহ ত'অানা নির্দেশ দিতেছেন শে, আপনি সুশরিকদের ন্যায় হইবেন না বরং নিজের দেহ ও পরিচ্দদ পরিচ্ম্ন রাখুন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি ঘ্রণ করিয়াছেন। ব্তুত এই আয়াতে দেহ ও অন্তর ঊভয়টিই পবিত্র রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াহে। বাহিক পরিচ্মন্নত তো আয়াত দ্বারা স্পষ্টই
 করিবার প্রচলন রয়েছে।
 পরিচ্চ্ন রাখুন। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুযায়ী ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ আপনার চরির্রকে নির্মল করুন।
-وَالرُّجْزَنَهْهْ ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ আপনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করুন।

ইবরাহীম. ও যাহ्হাক (র) বলেন, আপনি जপরাধ ত্যাগ করুন। তবে উভয় ব্যাখ্যায়ই এই কথা অর্থ নয় বে, তিনি এই সব কাজে নিণ্ত ছিলেন। বেমন আল্লাহ্
 আপনি আল্লাহৃকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করিবেন না। আল্পাহ্ অপর এক আয়াতে বলিয়াছেন ............. ভাই হারুনকে বলিলেন, তুমি আমার সশ্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধি স্বর্রপ দায়িত্ণ পালন কর এবং নিজে সংশোধন হইয়া চল আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অবলন্বন করিও না। মোটকথা এই সব আয়াতসমূহ্ বে সব দোষ-র্রুটি বর্জন করিতে বলা হইয়াছে এই সবের মধ্যে নবী (সা) ও হারুন (আ) লিপ্ত ছিলেন না। অনুর্রপ আলোচ্য আয়াতে নবী (সা)-কে মুর্তিপৃজা ও ওনাহ বর্জন করিবার জন্য বলা অর্থ এই নহে বে, তিনি निঞ্ঠ আছেন। বরং অর্থ হইল যের্রপ বর্জন করিয়া আছেন সের্রপ সর্বদা বর্জন করিয়া থাকুন।
' অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না। ইকরিমা, মুজাহিদ, আত, তাউস, आবুল আइওয়াস, ইবরাহীম নাখয়ী, যাহ्হাক, কাতাদা, সুদ্টী (র) এবং আরো অনেকে এইহ্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত বে, তিনি ' تَسْتْتْ পড়িতেন। হাসান বসরীী (র) বলেন : অধিক পাওয়ার প্রত্ত্যাশায় আমল করিয়া তোমার প্রতিপালকের উপর বড় কথা বলিও না।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ মঙলজনক কাজ অধিক পরিমাণে করিবার ব্যাপারে দুর্বল হইও না। ইবৃন যায়দ (র) বলেন ঃ নবী হইয়াছ বলিয়া মানুষ্রে উপর বড়াই করিও না এবং মানুষ্ের হইতে পাা্থিব বিনিময় গ্রহণ করিও না। আলোচ্য আয়াত সশ্পক্কে এই চারটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাট্টিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।
 জুনুম-নির্রাতনে ধৈধ্যেধারণ করিয়া চলুন। এই ব্যাখ্যাঢি মুজাহিদ (র)-এর।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বনেন ঃ মানুষ্ের যাহা কিছू উপকার করিবেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্রই জন্য করিবেন।

 দিন, যাহা কাফির্রিণের জন্য সহজ নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, শাবী, याয়দ ইবৃন আসলাম, হাসান, কাতাদ,
 जর্থাৎ শিংগা। মুজাহিদ (র) বনেন, ইহার আকৃতি ঠিক শিং এর্র ন্যায়।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ...... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কিডাবে সুখে দিন কাটাই? অথচ শিংগাওয়ানা ফেরেশত শিংগা মুথে নিয়া অবনত মন্তকে অপেক্কমান যে, কখন

আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন আর তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন? তনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল (সা) বলিলেন : তোমরা বল যে, আল্মাহইই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদিগের উত্তম কর্মবিধায়ক এবং ঢাঁহার উপরই আমাদিগের ভরসা।" ইমাম আহমদ ও ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 শিংগায় ফুৎকার দেওয়া ইইবে সেই দিনটি হইবে বড় সংকটময়, যাহা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ নহে। যেমন এক আয়াতে আল্নাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 সংকটম্য় দিন। বসরার শাসনকর্তা যুরারা ইব্ন আওফা (র) সম্পর্ক্ বর্ণিত আছে বে, একদিন তিনি সূরা মুদ্দাহ্ছছছির দ্বারা ফজজরের নামাভের ইমামতি করেন। পড়িতে পড়িতে
 পড়েন এবং তৎঙ্কণাৎ মৃত্হুবরণণ করেন।


১১. আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে याহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি অসাধারণ করিয়া।
১২. জামি ঢাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সস্পদ,
১৩. এবং निত্য সংগী পুত্রগণ,
38. এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচূর উপকরণ-

د৫. ইহার পর্র সে কামনা করে «ে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই।
১৬. না, ঢাহা হইবে না, সে ঢো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বির্র্দ্ধাচারী।
১৭. আমি অচিরেই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাঙ্তি দ্ঘারা আচ্দ্র কর্রিব।
১৮. সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত কর্রিল;
১৯. অভিশণ্ড হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল!
২০. জারো অভিশণ্ণ ইউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!
২১. সে আবার চাহিয়া দেখিন।
২২. অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করিন ও মুখ বিকৃত করিল।
২৩. অতঃপর সে পিছন ফিরিন এবং দষ্ঠ প্রকাশ কর্রিন।
২৪. এবং ঘোষণা কর্রিল, "ইহা ঢো লোক পরশ্পরায় প্রাঙ্ यাদু ভিন্ন जার কিছু নरে,
২৫. ‘ইহা তো মানুষ্রেই কथা।’’
২৬. আমি ঢাহাকে নিক্ষে করিব সাকার-এ,
२१. पूমি কি জান সাকার কী?
২৮. উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাথিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে ना।
২৯. ইহা তো গাত্র্র্ম দগ্গ করিবে।
৩০. সাকার এর তত্̧াবধান্ন রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী।

তাফ্সীর ঃ সেই নরাধম আল্লাহ্র অপরিসীম নিয়ামত লাভ করিয়া কৃতজ্ঞত প্রকাশের পরিবর্ত্ত কৃত্ঘ হইয়াছে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহ্র সহিত কুফরী করিয়াছে, আল্লাহর নিদর্শনাবनীকে অন্বীকার করিয়াছছ, আল্লাহর কালামকে মানুষের মনগড়া কথা বলিয়া আখ্যা দিয়াছে; তাহার ব্যাপারে হু্মকি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ্ ত'অঅান বলিতেছেন :

1 আমি সৃষ্টि করিয়াছি নিঃসभ অবস্থায়। অর্থাৎ যখन সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আলে, তখন তাহার কোন সংগী-সাথী, ধন-সম্পদ, সন্তান-স্তততি ছিল না। অতঃপর

 কেহ বনেন ঃ এক লক্ষ দীনার। আরো অনেকে অনেক ধরনের মত পেশ করিয়াছেন।
 কতিপয় সন্তান, यাহারা সর্বদাই তাহার কাছে উপস্থিত থাকিত ও ভোগ বিলাসে মত্ত थাকিত। কথন্া তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য. দেশ-বিদেশে সফর্র করিত না বরং এইসব কাজের জন্য চাকর-বাকর ইত্যাদি নিয়্যেজিত ছিল। লোকটি এই বিপুল ধন-সস্পদ ও সন্তানদদর নিয়া সর্বদা বিলাসিতার জীবন অত্বিাহিত করিত।

সুদী, আাবূ মালিক ও আসিম ইব্ন উমর, ইব্ন কাতাদার ভাষ্য মতে সন্তানের সং্থ্যা তের জন। ইব্ন জাব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন দশজন। বস্তুত পরিপূর্ণ সুখ নাভের জন্য সন্তানগণ মাত-পিতার কাছে থাকা অপরিহার্य।
 রকমের সশ্পদ ও বিলাস সামীী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

准 কামনা কর্রে বে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই। না, তাহা হইবে না। কারণ সে
 ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ


নাম । কাফিরদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করার পর দীর্ঘ চল্নিশ বৎসর পর্য্ত সে নীঢের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া জাহান্নামের তলদেশে পৌছিতে পারিবে না। আর একটি পাহাড়ের নাম। কাফিরদিগেকে উহাতে আরোহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। একটানা সত্তর বছর পর্य্ত আরোহণ করিবে। অতঃপর আবার নীচে পড়িয়া যাইবে। আবার উঠিত্ত আর্ভ করিবে। আবার পড়িয়া যাইবে। অনত্তকান যাবত এইর্রপ হইতেই থাকিবে।

ইবৃন আবূ হাত্মি (র)....... আবূ সাদদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আবূ সাউদ
 পাহাড়ের নাম। উशাতে চড়িবার জন্য কাফিরদিগকে বাধ্য করা হইবে। উহাতে হাত রাখার সক্গে সক্পে হাত গলিয়া যাইবে। সরাইয়া নিলে আবার পৃর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তদ্রুপ পা রাখার সজ্গে সc্গে পা গলিয়া যাইবে, সরাইয়া নিলে ভালো হইয়া যাইবে।

ইব্ন आব্dাস (রা) বলেন : কাফিরদিগকক উহার উপর উপুড় করিয়া রাখা হইবে।
 উহাতে চড়িবার জন্য বাধ্য করা হইবে।
 দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন ঃ'এএন শাস্তি দেওয়া হইবে যাহাতে আরামের লেশমাত্র থাকিবে না। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।
 করিবার কারণ হইল‘শে, সে একদি:ক ঈমান হইতে দূরে রহহিয়াছে এবং কুর্ান সস্পর্কে কি উক্তি করিবে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রহ করিয়াছে।
 করিয়া সে এমন সিদ্ধান্ত নিল। আরো অভিশষ্ত হউক সে কেমন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! আল্মাহ্ ত’আলা নিজেই তাহাকে অভিশশ্ট কর্রিয়ছছে।
 করিয়া সে কুরজনকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া র্রুকুঞ্চিত কর্রিয়া মুখ বিকৃত করিয়া আবার পিছন ফিরিয়া দচ্তের সহিত বলিল, ইহা जে লোক পরশ্পরায় প্রাল্ যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহাতে আাল্াহ্র কथা নয়মানুষেরই কথা। উল্লেখ্য বে, এইখানে বে লোকটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সে হইল বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা ওলীদ ইব্ন মুগীরা আল মাখযূমী। প্রাসংগিক ঘটনাটি নিম্নর্প :

আওखী (র) হযরত ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ওনীদ ইব্ন মুগীরা একদিন হযরত আবৃ বকর (রা)-এর কাছে আসিয়া কুরআন সস্পর্কে জানিতে চাহিলো
ইবনে কাছীর ১১তম খঙ—8২

তিনি তাহার সামন্ন কুর্ানের পরিচয় তুলিয়া ধরেন। ওলীদ ইবุন মুগীরা ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদের নিকট বলিল, ইব্ন আবূ কাবশার (অর্থাৎ মুহান্মদ (সা)-এর কथা 飞নিয়া তো অমি মুগ্ধ ইইয়া গেলাম। আমি আল্লাহ্র শপথথ করিয়া বনিতেছি বে, উনি যাহা বলেন, উহা কাব্য, याদু বা মাতनाমী কিছুই নহে। উহা বে, আল্লাহ্র কাनাম তাহাতে বিन্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহ ఆনিয়া অন্যান্য কুরাইশ নেত্বৃন্দ অস্থির হইয়া বলিল, হায়! হায়! ওনীদই यদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেনে তেে অন্যান্য কুরাইশরাও তাহাই করিবে। আবূ জাহল এই সংবাদ ऊনিয়া বলিল, তোমাদিগের চিত্তার কোন কারণ নাই। আমি একাই ওনীদকে ধর্ম ত্যাপের হাত হইঢত রক্ণ করিব। এই বনিয়া সে ওনীদের বাড়িতে যাইয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি জান বে, তোমার সশ্প্রদায় তোমার জন্য চাঁদা তুলিতেছে? তাহারা তোমাকে সাদকা প্রদান করিবে, বোধ হয়। ওনীদ বলিল, কেন্ আমার কি সম্পদের অভাব আছে? আমি কি ধনবল ও জনবলে সকলের শীর্শ্র নহি? আবূ জাহল বनिল, তাহা তো ঠিক জানি কিন্ুু ఆনিলাম লোকে বলাবলি করে যে, তুমি না-কি দুই মুটো খাওয়ার জন্য ইব্ন আবূ কুহাফার (আবূ বক্র (রা) কাছে যাতায়াত কর! তাই নাকি! আমার সসম্রদায় আমার ব্যাপারে এইন্রপ কথাবার্তা বলে? আল্লাহ্র কসম! জীবন্ন আর কখনো ইব্ন আবূ কুহাফা, উমর বা ইব্ন আবৃ কাবশা (মুহাম্মদ (সা) কাহারো কাছেই যাইব না। মুহাম্ যাহা বলে তাহা তো লোক-পরশ্পরায় প্রাত যাদু ছাড়া কিছুই
 আয়াতখনি নাযিন করেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ওনীদ ইব্ন মুগীরা বলিয়াছিল বে, কুরজান সম্পর্কে অনেক চিন্তা-গবেষণা কর্রিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি বে, মুহাম্মদ যাহা বলেন তাহা কাব্য নয়। তবে উহার লালিত্য ও মধ্ৰুর্য অস্বীকার করা যায় না। উহা অন্যের উপর প্রভাব বিত্তার করে অন্যের দ্বারা নিজে প্রতাবিত হয় না। উহা বে নোক পরম্পরায় প্রাত্ত
 خ-l नাযিল করেন।

ইবৃন জারীর (র) ........... ইর্কর্কমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইকরিমা (রা) বলেন, ওনীদ ইব্ন মুগীরা একদা রাসূলুল্মাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিলে রাসূলুল্নাহ (সা) তাহাকে কুরজান পাঠ করিয়া ఆনান। ఆनিয়া ওনীদ ইব্ন মুগীরারার অন্তর বিগলিত হইয়া যায়। আবূ জাহন এই সংবাদ ఆনিতে পাইয়া ওলীদের কাছে आসিয়া বলিল, চাচাজান! आপনার সম্প্রদায় তো চাঁদা তুলিয়া আপনাকে কিছু দান-সাদকা করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিত্তে। ওলীদ অবাক বিম্ময়ে জিঞ্ঞাসা করিল, कী ব্যাপার? আবূ জাহ্ন বলিল, ব্যাপার आর কি, কিছू পাওয়ার আশায় নাকি আপনি মুহাম্মদের পিছু ধরিয়াছেন। ऊनিয়া ওনীদ বলিল, কেন, তাহারা কি জানে না বে, आমিই তাহাদিগের মব্যে সবচেত্যে বেশি অর্থশানী! আবূ জাহ্ন বলিল, ঠিক আছে তাহাদিপের ধারণা यদি ভুনই হইয়া থাকে তো আপনি মুহাম্মদ সশ্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করুন যাহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় বে, আপনি মুহাম্মদকে স্বীকার করেন না। ওনীদ বলিল, দেখ তোমাদের মধ্ধ্য আমি একজন স্বনামধন্য কবি। অনেক কিছুই আমার জানা। কিজ্ম মুহাম্মদ যাহা বলে, মনুম্বের

কোন কথার সহিত তাহার কোন মিল খুঁজিয়া পাই না। অপূর্ব মাধুর্বে ভরা তাহার কথা। অन্য সব কথাই তাহার কথার সামনে তুচ্দ ও হীন বলিয়া মনে হয়। আবূ জাহ্ন! তুমিই বল, এমতাবস্থায় आমি তাহার সশ্পর্কে কি-ই-বা বির্রপ মন্তব্য করিতে পারি? आবূ জাহ্ন বলিন, তবে মনে রাখিবেন মুহাম্মদ সশ্পর্কে কঠোর ভাষায় কোন মত্তব্য না করা পর্য্ত আপনার সম্প্রদায় आপনার সশ্পর্কে বে ধারণা পোষণ করিতেছে তাহাদিগের অন্তর হইতে উহা মোচন করা যাইবে না। ওলীদ বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একইু সময় দিন, आমি চিন্তা করিয়া দেথি, কি বনা যায়। ওনীদ কিছুদ্ষণ চিত্তা-ভাবনা করিয়া বলিল, আসলে আমার দৃঢ় বিশ্ধাস বে, মুহান্মদ যাহা বলে উহা লোক পর্পরায় প্রাষ্ট যাদু
 নাযিল কর্রে।

সুদ্দী (র)-এর মতে দারুন্নদওয়ার বৈঠকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কেহ বলিল, যুহামদকে কবি আাখ্যা দেওয়া হউক, কেহ বলিল যাদুকর সাব্যস করা হউক, কেহ বनिল, গণক আবার কেহ বলিল, পাগন উপাধিতে ভূষিত করা হউক। তখন ওলীদ ইবৃন মুগীরা কিছুষ্ণণ চিত্তা করিয়া চোখ ঢুলিয়া তাকাইয়া ভ্রু কুঞ্চিত কর্রিয়া ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে, উহা লোক পরশ্পরায় প্রাণ্ যাদু বৈ নহে, ইহা তো মানুষেরই কথা। অতঃপর আল্ধাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 তাহার পর আাল্লাহ् তা'আলা সাকার এর ভয়াবহতার প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন :
 আল্লাহ্ ত'আলা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন :
 চর্ম-চর্বি ইত্যাদি খাইয়া ফেলিবে। আবার পৃর্বের ন্যায় ভানো হইয়া যাইবে। তা তথায় তাহারা মরিবেও না বাঁচিবেও না। আবূ সিনান, ইব্ন বুরায়দা এবং আরো অনেকে এই ব্যাথ্যা করিয়াহেন।
 রাতের চেয়েও কালো করিয়া ফেনিবে এবং দেহকে জৃালাইয়া ভুনা কর্রিয়া ফেনিবে।
 বিশিষ্ট বৃহাদাকার র্〒নিশজন প্রহরী।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বারা (রা) এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ একদন ইয়াহুদী জনৈক সাহাবীকে জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ এবং ঢাঁহার রাসূनই এই ব্যাপার্ ভালো জানেন। রাসূনুল্बাহ্ (সা)-এর কানেও এই সংবাদ দেওয়া হয়। তৎক্ণণাৎ আল্লাহ্ ত"আলা

আয়াত ঔনাইয়া বলিলেন, 'ইয়াহ্দীদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। তাহারা আসিলে আমি তাহাদিকে জিজ্ঞসা করিব বে, জান্নাতের মাটি কেমন। তোমরা ఆনিয়া রাখ বে, জান্নাতের মাটি হইন সাদা ময়দার ন্যায়।" কিছুক্ষণ পর ইয়াহ্দীরা রাসূন্ন্নাহ (সা)-এর নিকট आসিয়া জিজ্ঞাসা করিল বে, বলুন তো জাহন্নামের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্মাহ (সা) দুইবার দুই হাতের আগুল উঠাইয়া দ্বিতীয়বারে এক হাতের বৃদ্ধালুল বন্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন বে, ঊনিশ জন। অতঃপর বলিলেন, "তোমরা বলজো জান্নাতের মাটি কেমন হইবে?" তাহারা বনিল, जাই ইব্ন সানাম আপনিই জবাব দিন। ইব্ন সালাম বলিল, জান্নাতের মাটি ইইন সাদা রুটির ন্যায়। রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিতেন, "এই রুটি হইল ময়দার তৈরি।"

আবূ বকর ইব্ন বায়যার (র) ........ জাবির ইবৃন আদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বনেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বনিন, মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীরা তো আজ ঠকি্যা পেন। রাসৃনুন্ধাহ্ (সা) বনিলেন ঃ কোন্ ব্যাপারে? লোকটি বনিন, কতিপয় ইয়াহদী তাদদর জাহান্নামীদের সংখ্যা সম্পক্ক জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল বে, আমরা আমাদিগগর রাসূনুন্ঘাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারিব না। ऊনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "যাহাদিগকে কোন অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলে বে, আমাদিগের নবীকে জিজ্ঞাসা ना করিয়া আমরা বলিতে পারিব না; তাহারা ঠককিল कি করিয়া? ঐ আল্লাহ্র শख্রূদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। ওরা তো সেই জাত যাহারা তাহাদিগের নবীর কাছে দাবি কর্রিয়াছিন বে, আমাদিগকে আল্লাহৃকে প্রকাশ্যে দেখাও।"

সাহাবাগণ ইয়াহুদীদেরকে ডাকিয়া আনিলেন। আসিয়া তাহারা জিঞ্ঞেসা করিল বে, বन তে, আবুল কালেম! জাহনন্নামীদের প্রহরী কতজন? রাসূনুন্ধাহ (সা) ইংগিতে বুঝাইয়া দিলেন বে, উনিশ জন। অতঃপর রাসূনूল্নাহ্ (সা) জিঞ্ঞাসা করিলেন, আচ্মা, তোমরা বলতো, জান্নাতের মাটি কেমন? প্রশ্ন তনিয়া তাহারা একজন আর্রকজনের দিকে তাকাইতে লাগিল। অতঃপর একটু ইত্তত করিয়া বলিল, এই তো রুটির ন্যায়। রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিলেন ঃ " বन, ময়দার রুটির ন্যায়।"




 هُوْ، وَمَا هِيَ رالآَّ ذِكُّى لِلْبَشَرِ
৩). অমি ফেরেশতাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বক্রপই आমি উহাদিগের এই সংখ্য! উল্লেখ কর্রিয়াছি, যাহাতে দৃছ প্রত্য় জন্মে, বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, यাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে ঢাহারা ও কাফির্ররা বলিবে, ‘আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইচে চাহিয়াছেন?’ এইভাবে আল্লাহ याহাকে ইচ্ম পথ ভ্রষ্ট এবং যাহাকে ইচ্ম পথ-নির্দেশ করেন। ঢোমার প্রতিপালকের বাহিনী সশ্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্মামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।
৩२. কখनই না, উহারা ইহাত্ কর্ণপাত করিবে না, চন্দ্রের শপথ,
৩৩. শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে।
08. শপথ প্রতাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্দ্ধল-
৩৫. এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্য৩ম,
৩५. মানুম্রে জন্য সতর্ককারী-
৩৭. তোমাদিগের মধ্যে বে অপ্রসর হইতে চাহে কিংবা বে পিছাইয়া পঢ়ে, তাহার জন্য।

তাফসীর : জাহান্নাম্রে প্রহরীর সংখ্যা হইবে উনিশ জন। এই কথা ঔনিয়া আব্ জাহন বলিল, আরে! ভয়ের কি আছে? তোমরা দশজনে মিলে কি তাদের একজনকে অর্থাৎ একশত নব্বইজনে মিলে উনিশজনকে কি হারাইয়া দিতে পারিবে না? ইহার প্রতিবাদে আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন :
 প্রহরী নিয়ুক্ত কর্রিয়াছি তাহারা হইল ফেরেশতা- তোমাদের মত মানুষ নয়; কঠোর স্বভাবের প্রবল শক্তিশালী এই ফেরেশতাদিগকে হারাইবার ফমতা তোমাদের নাই।

বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা খনিয়া কালদা ইবৃন উসায়দ ইব্ন খালক বলিল, আরে! চিত্তার কি আছে তোমরা সকনে মিলিয়া উহাদিগের দুইজনকে হারাইয়া দিও আর আমি একাই সতেরজনের সহিত বুঝাপড়া করিব। উল্লেখ্য বে, এই লোকটি বড় শক্তিশালী ও গর্বিত ছিন। यদি সে sকটি গরুু চামড়ার উপর দাঁড়াইয়া থাকিত আর শক্তিশানী দশজন লোক চামড়াটি উানিয়া সরাইতে চাহিত, তো চামড়া ছিডড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইত, ত্ুুও চামড়ার উপর হইতে াহাকে সরান্নো যাইত না। এই লোকঢিই রাসূনুল্লাহ (সা)-কে কুস্তি নড়িবার জন্য আহ্াান করিয়া বলিয়াছিল, यদি আপনি কুস্তিতে আমাকে ধরাশায়ী করিতে পারেন, তো আমি আপনার উপর ঈমান আনিব। কিন্ুু রাসৃন্ল্নাহ্ (সা) কয়েকবার তাহাকে ধরাশায়ী করিবার পরও সে ঈমান আনে নাই। উল্লেখ্য বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) যাহার সহিত কুন্তি লড়িয়াছিনেন ইব্ন ইসহাকের মতে, তাহার নাম হইন রুকানা ইব্ন আবৃদ ইয়াযীদ, ইবূন হাশিম ইব্ন মুত্তালিব। তবে এই মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। (ইইতে পারে ভে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) উভত্যের সহিতই কুক্তি লড়িয়াছিলেন।)

## 



 বে, ইহাত্ একদিকে কাফিরদিগগে কুফন্রী প্রকাশ পাইয়া গেন অন্যদিকে আহলে কিতাবরাও নিশ্চিত হইতে পারিল বে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র সত্য নবী। কারণ তাহাদিগের কিতাবেও এই সংখ্যাটি উল্লেখ আছে। আরেকদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথায় বিপ্ধাস স্থাপন করায় মুসলমানদদরও ঈমান বাড়িয়া যায়। আর ব্যধিধ্র্ত অন্তরের অধিকারী মুনাফিক ও কাফিরদদর আপত্তি হইন যে, এই কথাটি আবার কুরजান উল্নেখ করিবার কি প্রর্যোজ্ন ছিল? আল্লাহ্ ত'আালা বনিতেছেন ঃ
 দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একদলকে হিদায়াত দান করেন আবার আরেক দলকে করেন বিএ্রান্ত जর্থাৎ-এ ধরনের কথায় অকপটে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একদন মানুষ পূর্বের তুনनায় আরো পাকা ঈমানদার হইয়া যায় আবার আর্রেদল অবিশ্বাস করিয়া হয় মহাবিল্রান্ত। ইহা ছাড়া এই ধরনের কথা উল্লেখ করার মধ্যে আরো বহু সৃশ্ষ হিকমত निरिত আছে।
 তিনিই জানেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূনুন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না, এমন কিছू Єनि यাহা তোমরা শোন না। আকাশ একবার চড় চড় শদ্দ করিয়াছিন আর

তাহার উপयুক্ত কারণও আছে। আকাণের এক আছুল পর্রিমণ এমন কোন জায়গাও নেই বেখানে সিজ্দারত ফেরেশতা নাই। आমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে তোমরা অল্প হাসিতে ও বেশি কাঁদিতে। বিছানায় שইয়া শ্তী ভো করিতে পারিতে না এবং লোকানয় ছাড়িয়া জभ্লে গিয়া আল্লাহ্র আশ্রয় প্রহণ করিতে। আবূ যর (রা) বলেন, আল্লাহৃর শপথ! আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম যাহাকে কাটা যায় তাহা হইলে ভাল ইইত। এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম।

जাবারানী (র).... জাবির ইব্ন আদুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সাত আকাশে এক পা আধা হাত বা এক হাত রাখিবার জায়গাও খানি নাই- সর্ব্রই কোন না কোন ফেরেশতত হয়ত দাঁড়াইয়া আাে অথবা সিজদারত কিংবা রুকু অবস্থায় রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন সকলেই বলিবে, "পূত-পবিত্র তুমি হে আল্লাহূ! আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারি নাই। তবে এতটুকু বলিতে পারি বে, তোমার সহিত কোন কিছু শরীক করি নাই।"

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর মারওয়াযী (র)...... হাকীম ইবৃন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বলেন, আমরা কতিপয় সাহাবা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়া ছিলাম। एঠৎৎ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "আমি যাহা అनিত্তেছি তোমরা কি তাহা ঞনিত্ছে?" সাহাবাগণ বলিলেন, না, আমরা তো কিছুই णनिতেছি না। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "সঙ্ত কারণেই আকাশ চড় চড় করিয়া আওয়াজ করিতেছে। আকাশের আধা হাত জায়গা খানি নাই। সর্বব্রই একজন না একজন ফেরেশতা সিজদা বা রুকু অবস্থায় বিদ্যমান।"

মুহাম্মদ ইবৃন নাসর (র)......... আ‘‘া ইব্ন সা‘দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, आ‘‘া ইব্ন সা‘দ (রা) বলেন, রাসূলूল্নাহ (সা) একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহা ఆনিতেছি তোমরা কি তাহা ఆনিত্ছে?" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, হৃযূর! আপनি কি ऊनিতেছেন? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সঙত কারণেই আকাশ চড় চড়̣ আওয়াজ করিয়াছে। আকাশে এক কদম পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নাই। সর্ব্রই ফেরেশতত রুকু সিজদা বা দঔা়ান অবস্থায় রহিয়াহে। ফেরেশতাদের ভাষ্য रेल यে, সারিবদ্জভবে আল্পাহ্র তসবীহ পাঠে রত রহহ্যাছি।"

মুহাশ্মদ ইব্ন নাসর (র).......... আদ্দুল্নাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ฮে, আদ্দুল্ধাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হयরত উমর (রা) একদিন মসজ্জিদে आসিয়া দেখিতে পাইলেন বে, জামাআত দাঁড়াইয়া গিয়াছে আর তিনজন লোক এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন হইন আবূ জাহ্শ লায়ছী। দেখিয়া উমর (রা) বनिলেন, ঢোমরা এইখানে বসিয়া কেন? চন্, রাসূনুন্লাহ্ (সা)-এর সহিত নামাভে শামিল ₹৫। এই কথার পর দুইজন উঠিয়া গেন। কিন্মু আবূ জাহশ উঠিতে অস্বীকার করিয়া বনিন, যদি আমার চেয়ে শক্কিশানী কেহ আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিতে পারে, তবেই আমি উঠিতে পারি, অন্যথায় নয়। উমর (রা) বলেন, অন্য কাহারো অপপকা না করিয়া আমি নিজেই তাহাকে উপুড় করিয়া মাত্তিে ফেনিয়া

দেই। ইত্যসরে হযরত উসমন (রা) আসিয়া অমাকে নিরম্ত্র করে। হযরত উমর (রা) রোষ প্রদীপ্ত অবস্থায় রাসূলুল্নাহ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া যান। রাসূনুল্নাহ্ (সা) দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! কি হইল তোমার? উমর (রা) ঘট্নাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেেন : "ঐ নরাধমের মাথাটাই আমার কাছে লইয়া आসিলে আমি ঋুশীী হইতাম।" এই কথা ঔनিয়া উমর (রা) ঐ লোকটির দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিছूদूর যাইবার পর রাসৃনুন্নাহ্ (সা) পেনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া বनिলেন, শোন উমর। আল্নাহ্ ত'আনা আবূ জাহশের নামাব্যের জন্য চেকায় পড়़ন নাই। প্রথম আকাশে এমন অসংখ্য ফেরেশতত আছে যাহারা অবনত ম্তকে দাঁড়াইয়া আছে। কথনো মাথা উত্তোলন করে না। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা তো যথাযথভবে আপনার ইবাদত করিতে পারি নাই। অনুরুপজাবে দ্বিতীয় আকাশে অসংখ্যা ফেরেশত সিজদায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের পৃর্বে আর কখনো ইহারা সিজদা হইতে মাথা উঠাইবে না। কিয়ামতের সময় মাথা উঠাইয়া বनিবে, "আল্লাহৃ! পূত-পবিত্র তুমি। আমরা যथাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারিলাম না।"

উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হে আল্লাহ্র রাসৃন! ফেরেশততাদিগের তাসবীহ্ কি? রাসূনুন্নাহ (সা) বলিলেন ঃ প্রথম আকাশের ফেরেশতারা বলে,
 তৃতীয় আকাশের ফেরেশতারা বলে ' নামাশ্রে মধ্যে এইখলি পাঠ কর। উমর (রা) জির্জ্ঞাসা করিলেন, হৃৃর! ইতিপৃর্বে आপনি আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন এবং নামাযের মধ্যে পড়িতে বনিয়াছিলেন, সেইণ্ত কি করিব? রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বনিলেন ঃ "কখনো সেই৩নি আবার কখনো এইওুলি পাঠ করিও।" ইতিপূর্বে রাসূলুন্নাহ্ (সা) উমর (রা)-কে নামাভের মধ্যে যাহা
 - बই शাদীসটি মুনকার ও গরীব।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)........... আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) বলেন, আদী ইব্ন আরততত একদিন খুতবা প্রদানকালে
 বলিয়াছেন ঃ আল্মাহর এমন অসংখ্য ফেরেশত আছে বে, আল্লাহ্র তয়ে তাহারা সদা প্রকম্পিত থাকে। আল্লাহ্র ভয়ে কাহারো চোখ হতে অশ্রু নির্গত হইলে লেই অশ্রু ফোঁট নামাयরত কোন না কোন ফেরেশতার গাল্যে পতিত হয়। উহাদিগের মধ্যে অনেক ফ্রেরেশতা এমন আছে বে, আকাশ- সৃৃ্টি হইতেই তাহারা সিজদায় পড়িয়া আছে। এই পর্যত্ত কখনো তাহারা সিজদা হইতে মাথা উত্তোনন করে নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত উঠাইবেও না। আবার ঠিক একইভাবে একশ্রেণীর ফেরেশত রুকু অবস্থায় আছে। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া তাহারা আল্নাহ্র পাশে চাহিয়া বনিবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যथাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারিনাম না।
 বাণী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ


অর্थাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা চন্দ্র রাত্র ও প্রভাতের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যত্ম এবং মানুষের জন্য সতর্ককারী। এখন তোমাদিগের মধ্যে যাহার ইচ্ছা এই সত্ত্ক বাণী গ্গহণ করিতে পার আর যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড-8৩

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,
৩৯. তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,
80. ঢাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে-
8১. অপরাধীদিগের সম্পক্কে,
8২. ‘তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করিয়াছে?’
8৩. উহারা বলিবে, ‘আমরা মুসল্লীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,
88. ‘আমরা অভাবগ্তস্তকে আহার্য দান করিতাম না,
8৫. ‘এবং আমরা আলোচনাকারীদিগের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।
৪৬. ‘আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম।
89. ‘আমাদিগের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।’

8 b. ফলে সুপারিশদিগের সুপারিশ উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।
8৯. উহাদিগের কি ইইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?
৫০. উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।
৫১. যাহা সিংহের সম্মুথ হইতে পলায়নপর।
৫২. বস্তুত উহাদিগের প্রত্যেকেই কামনা করে- বে তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।
৫৩. না, ইহা ইইবার নহে, বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না। ৫8. না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী।
৫৫. অতএব যাহার ইচ্মা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।
৫৬. আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন :



जर্थ! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্হু यাহারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে তাহারা তখন জান্নাতের সুরম্য অটালিকায় বসিয়া জাহান্নামীদের দূর্দশা অবনোকন করিবে এবং অপরাধীদেরকে জ্জ্ঞাসা করিবে, কি ব্যাপার? তোমাদিগের এই দুদ্দশা কেন? উত্তরে তাহারা বলিবে, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর ইবাদতও করি নাই এবং মানুষ্রে সহিত কখনো সদ্যাবহার করি নাই। আমরা নামাय পড়িতাম না এবং অভাব্পস্তকে आহার দান কর্রিতাম না। অজ্ঞতাবশত সুখে যাহা আসিত তাহাই বनिয়া ঝেলিতাম। ঈমান ও ইসলাম্মে বিরুদ্ধে কাহাকেও কোন কটুক্তি করিতে দেখিনে আমরাও তাহাদিপের সহিত বোগ দিতাম। কেহ বিভ্রান্ত হইলে আমরাও তাহার সহিত বির্রান্ত ইইতাম। সর্ব্রেপরি আমরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতাম আর এই অবস্থায় আমাদের মৃত্যু आসিয়া পড়ে। आয়াত্
 প্রিপানকের ইবাদত কর।

হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছিলেনঃ
 ইব্ন মাযউনের তো তাহার প্রতিপানক হইতে মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে। এইখানে


আল্নাহ তাআলা বলেন :
准 অপরাধী হইৰবে কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশ তাহাদিগের উপকারে আসিবে না। কারণ, অন্যের সুপারিশেশ মুক্তি সেই পাইবে, বে সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত। কিয়ামতের দিন যাহারা কাফির হইয়া উথিত হইবে ঢাহারা সুপারিশের পার্রই নহে। এই ধরনের লোক তো চিরকান জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

## অতঃপর জান্মাহ্ তাআলা বলেন :

 কাফিররা তোমার উপদেশ হইতে মুথ ফিরাইয়া নইতেছে?

准 বিমুখতার ব্যাপারে মনে হয় বে,ইহারা সিংছের্র থাবা হইতে পলায়নপর ভীত-র্ত্ত গর্দভ।
 মুশরিকদের সকলেই সত্যের দাওয়াত প্রহণের পরিবর্তে কামনা করে ভে, বরংং আমাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া ইউক, বেমন মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হইয়াছছ। মুজাহিদ ও অন্যরা এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

"信 তাহারা বলে, আল্লাহ্র রাসূনদূরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যভ্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না। আল্লাহৃই ভালো জানেন বে, তিনি ঢাঁহার র্রিসালাত কোথায় রাখিবেন।
 কারণ হইল, ইহারা আখিরাতকেই ভয় করে না। এই বেপরোয়া আর বে-ঈমানীই তাহাদিগকক ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আনা বলেন ঃ
 কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যাহার ইচ্ঘা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক। বস্তুত আল্নাহ্র ইম্ম ব্যতিরেরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। जন্য আয়াতে আল্নাহ্ বলেন :
 যাহা কামনা করেন।
 সত্তা যাঁহাকে ভয় করা যায় আর जাওবাকারীীদের অপরাধ একমাত্র তিনিই মার্জনা করিতে পারেন। কাতাদা (র) এই ব্যাথ্যা কর্রিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 "বে, जমি-ই একমাত্র ভয়ের পাত্র। অতএব আমার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না। সুতরাং বে ব্যক্তি আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইতে বিরত থাকিবে সে-ই আমার ক্ষমা পাওয়ার যোপ্য।"

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ কাল্যেস ইব্ন হাব্বাবের হাদীস হইতে ইমাম নাসায়ী মুআফী ইব্ন ইমরান্নে হাদীস হইতে এবং ইহার দুইজন সুহায়ন ইব্ন আদুল্ধাহ হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবূ ইয়ানা, বায়্যার, বগবী ও অন্যরা সুহায়ল কুতায়বী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

# সূরা किয়া या 

80 आয়াত, ২ রুকু, মক্কী

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


১. आমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের।
২. আারও শপথ কর্রিতেছি তিরক্কারকারী আা্ষার।
৩. মানুষ কি মনে করে ভে, आমি ঢাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?
8. বষ্ঠুত অমি উহার অগুनীর जश্থাগ পর্যত্ত পুনর্বিন্যা কর্তিতে সক্ষম।
৫. তবুও মানুষ তাহার সনুণ্থে যাহা আছে ঢাহা অস্বীকার করিতে চাহে;
৬. সে প্রশ্ন করে, ‘কथन কিয়ামত দিবস आসিবে?’
৭. যখन চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,
৮. এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,
৯. অथन সूর্य ও চন্দ্রকে একত্র কর্গা হইবে-
১০. লেদিন মানুষ বলিবে, ‘অাজ পানাইবার স্থান কোথায়?’
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।
১২. সেদিন ঠুই হইরে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত কর্গা হইবে সে কী অণ্ে পাঠাইয়াছে ও কী পচাতে রাখিয়া গিয়াছে।
38. বস্ষুত মানুব নিজের সষ্বণ্ধে সম্যক जবগ্ত,
১৫. यদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণ়া করে।

ঢাফ্সীর ঃ উপরে একাধিকবার এই কথা বলা ইইয়াহে বে, কারো কোন বক্তব্যকে খল্ন করিবার জন্য শপথ করা হয়, তাহা হইলে এর তাকীদের জন্য শপথথর পৃর্বে y ভ্যোগ করা সংগত। এইখানে কিয়ামতের দিবসের পুনরুথ্খান সশ্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিক্রপ মনোভাব খওন করিয়া উহার বাত্তবতা ও ব্যেক্তিকতা প্রমাণ করা হইয়াছে। অর্থৎ এইখানে বেই বিষয়ে শপথ করা হইয়াছে উহা হইন খওনীয় বিষয়। বিধায় কসম্মে ুরুচে y ব্যোগ করিয়াই আল্লাহ্ ত‘জালা বলিয়াছেন :
 কিয়ামত দিবস ও তিরক্কারকর্রী আা্মার শপথ করিতেছি।

হাসান (র) বলেন, এইখানে ওখু কিয়ামতের দিবসের শপথ করা হইয়াছেতিরস্কারকারী আা্মার শপথ করা হয়নি। পক্ষান্তরে কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত দিবস ও তিরক্কারকারী আা্মা উভয়েরেই শপথ করা হইয়াছে। ইবৃন জাবূ হাতিম (র) এইর্গপই বর্ণনা করিয়াছছন।
 পাঠ করিতেন। অর্থাৎ অবশ্যই আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করিতেছি, তিরস্কারকারী আশ্মার শপথ করি না। এই অর্থটি অবশ্য হাসানের মতকে সমর্থন করে। তবে বিখુদ্ধ মত হইল এই যে, কাতাদার মতানুসারে আল্মাহ্ তা‘আলা একত্রে উভয়টিরই শপথ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর মতও ইহাই। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

কিয়ামতের দিবসের ব্যাথ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইহার পরিচয় সকলের কাছেই স্পষ্ট। তবে ইব্ন খালিদ (র) বলেন ঃ যাহারারা প্রকৃত ঈমানদার তাহারা সর্বদাই নিজেকে তিরস্কার করিতে থাকে যে, এই কথা কেন বলিয়াছ? ইহা কেন খাইয়াছ? বা এইরূপ কেন কল্পনা করিয়াছ? ইত্যাদি। এই জন্যই বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থা হইল বে, তাহারা অন্যায় করিতেই থাকে- কখনো নিজ্রেকে তিরস্কার করে না। জুয়াইবির (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আকাশমণ্তলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই বে, কিয়ামতের দিন নিজেকে তিরস্কার করিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষ ভালো-মন্দ সব কাজেই নিজেকে তিরস্কার করে। কোন ভললো কাজ ছুটিয়া গেলে কাজটি কেন করা হইল না আর কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে উহা কেন করা হইল এই তিরস্কার করা হয়। অনুর্রপ সাঈদ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে,
 অর্থ

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই প্রতিটি ব্যাখ্যাই প্রায়ই সমার্থবোধক। ইহাতে মূলত তেমন কোন বিরোধ নাই।

~بـ হাড্ডিংেলি একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। শুধু তাহাই নয়- বরং মানুষের আঙুলের অগভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে আমি সক্ষম।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ا́ن \&

তালুর ন্যায় করিতে সক্ষম । মুজাহিদ, ইকর্রিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্ন জার্রীর (র) এইন্রপই বলিয়াছেন।
 অর্থ হইবে এইর্রপ বে, মানুষ কি মনে করে বে, আমি তাহার বিক্ষিপ্ট হাড়ঙ্ুলি একত্রিত করিতে পারিব না? অবশাই পারিব। সংগে সংগে উহাদিগেন অগুলীর অপ্রাগ পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।
 আছে উহা অর্থৎ মৃত্যু বা কিয়ামতকে অন্ধীকার করিতে চাহে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, এই আয়াতের जর্থ হইল, তবুও মনুষ অরাধ্ে অপরাধ করিয়া চলিতেছে।

 লইলেই চলিবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রতিটি মানুষই এক পা এক পা করিয়া আল্লাহ্র নাফরমানীর দিকে অপ্রসর হয়। তবে আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন সেই কেবল রক্শা পায়।

ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ্হাক, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ তবুও মানুষ অপরাধ করিতে বিলম্ব করে না কিন্তু তওবা করিতে গড়িমসি করে।

আनী ইবৃন আবূ তালহা (র) ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়াতের অর্থ হইল কাফির মানুষ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। ইবৃন যায়দের মতও ইহাই। এই অর্থীট বেশী গ্রহণ<্যোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
 আর্সিবে? ঐই জিজ্ঞাসা মূলত জানার জন্য প্রশ্ন কর্না নয়- বরং কিয়ামত দিবসের বাষ্তবায়ন ও অস্তিত্ অস্বীকার করাই উদ্দেশ্য। यেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘‘আলা বলেন :


অর্থাৎ তাহারা বলে শে, তোমরা यদি সত্যবাদী হও তো বল, কিয়ামত কখন आসিবে? হে রাসূল! আপনি বলিয়া দিন, তোমাদিগের জন্য একটি দিবস নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছছ, যাহা হইতে তোমরা বিদ্দুমাত্র সামনেও অথ্পসর হইতে পারিবে না। পিছনেও যাইতে পারিবে না।


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যখন মানুষ্রে চক্ষু স্থির হীন হইয়া यাইবে কোন কিচুই তাহার চোখে পড়িবে না, চন্দ্র জ্যোতিহীন হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র ও সৃর্यবে একত্রিত করা হইবে; সেইদিন মানুষ পলায়ন করিয়া আw্যরক্ষার চেষ্ঠা করিবে এবং বলিবে আজ পালাইবার স্शান কোথায়? তখন আল্gাহ্ ত'অানা বনিবেন :
 সেইদিন একমার্র তোমার প্রতিপানকের নিকটই ঠাইই ইইবে।

ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মাসউদ (রা), সাঈদ ইবৃন জুরায়র (র) এবং আরো অনেকে বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল সেদিন কাফিররা কোন প্রকারেই মুক্তি পাইবে না। यেমন অন্য এক আয়াত্ আল্মাহ্ ত'জালা বলেন :

जर्थाৎ किয়ামতের দিन তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং আশ্ফগোপন করিবার কোন স্থান পাইবে না। মোটকথা আল্gাহ ব্যতীত কোথাও সেদিন কোন ঠাই পাওয়া যাইবে না।

जতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বনেন :
 অঞ্পের-পশচাতের, ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন সব আমন সম্পর্কেই অবহিত করা হইবে। বেমন অন্য আয়াতে আল্gাহ্ বৃলেন :
 কৃতকর্ম উপস্থিত পাইবে। আার তোমার প্রতিপানক কাহারো উপর অবিচার করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

जर्थाৎ आमलन मानूष নিজের সম্বক্ধে সম্যক অবগত এবং নিজের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত যদিও সে নানা অজুহাত অবতারণা করিয়া সত্যকে অস্বীকার করে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 আমলনামা পড়। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

आাী ইবৃন आবূ ঢাनহা (র) ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, بَ
 হাত, পা ও অন্যান্য অগ-প্রত্যগ তাহার বিরুদ্ধে সাঙ্ষ্য দিবে।

কাতাদা (র) বলেন : মানুষ নিজেই সেদিন নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ দিবে।
 উদागीन।

কথिত আছে বে, এই ইজ্জীন শরূi<ফে লিখা ছিল, হে আদম সন্তান! ঢুমি অন্যের চোখের ধূলিকণাও দেখিতে পাইতেছ আর তোমার চোখে বে কড়িকাঠ পড়িয়া আছে তাহ টের পাইত্ছে না?
 রেহাই পাইবার জন্য তক্কে নিপ্ত হইবে এবং নানা অজুহাত অবতারণা করিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যতই অজুহাত অবতারণা করা হউক তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

সুদ্দী (র) বলেন, মানুষ নিজের পক্ষে প্রমাণ পেশ করিলেও রেহাই পাইবে না। ইবৃন যায়দ, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছ্দ কর্রিয়াছেন। তবে মুজাহিদের ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক বিঙ্দ। ব্যেন কুর্ানের অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

园㞔 কিয়ামতের দিন মুশরিকরা অজুহাত অবতারণা করিয়া বনিবে, আমরা ঢো মুশরিক ছিनाय ना।

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ণ কর্রিবার্ন জন্য ডুমি তোমার জিহবা উহার সহিত সঞ্চাनন করিও না।
১৭. ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ণ আমারই।
১৮. সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি ঢুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।
১৯. অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ণ আমারই।
২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে जালবাস,
২১. এবং आখিরাতকে উপেক্ষা কর।
২२. সেই দিন কোন কোন মুখমఆন উজ্দ্ধল হইবে, ২৩.তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।
28. কোন কোন মুখমఆল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ।
২৫. এই আশংকায় বে, এক ঋ্ণৎসকারী বিপর্यয় आসন্ন।

তাফসীর : ब্রথম প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূনूল্নাহ্ (সা) উহা আয়ত্ণ করিবার জন্য জিবরাঈল (অা)-এর সংণে সংঢে আবৃত্তি করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত। আল্লাহ্ ত'অানা এই আয়াতে তাহার রাসূূল (সা)-কে জিবরাঈল (আ)-এর মুখ হইতে ওহী আয়ত্ণ করিবার পদ্ধতি শিষ্মা দিয়া বলিতেছেন, জিবরাঈল (অ) তোমার নিকট ওহী নইয়া আসিলে তুমি মনোযোপ সহকারে উহা শ্রবণ করিতে থাক। উহার সংর্ষণ ও বিশদ ব্যাথ্যার দায়িত্ব আমার-তজ্জন্য তোমার কষ্ট তোগ করিতে হইবে না। মোটকথা আপনার দায়িত্ন ৃখু মনোবোগ সহকারে শ্রবণ করা আর উহা আপনার বক্ষে সংপ্কণ ক করান্নে আবার যথাযথভাবে আপনার মুখ হইতে পাঠ করানো এবং উহার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্নেষণ প্রদান করিবার দায়িত্ণ আমার। এই প্রসঙ্গেই আল্নাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 করিবার জন্য ঢুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না। यেমন অন্য আয়াত আল্নাহ্ ত'আলা বলেন :

 উহা পাঠ করিও না। আার বন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞা বাড়ইঁয়া দাও।’

অতঃপর আল্লাহ্ অ'আলা বলেন :
انَ পরবর্তীত তোমার মুখে উহা পাঠ করানোর দায়িত্ আমার।
 পাঠ করেন তখন তুমি মনোব্যোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর ফেরেশত তোমাকে ব্যেইাবে পাঠ করিয়া খনায় তুমিও সেইডাবে পাঠ কর।

层 তোমার পাঠঠ শেষে আমার ইচ্ম ও চাহিদা जনুযায়ী বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কর্রিবার ব্যেগ্যতা তোমাকে আমিই প্রদান করিব।

ইমাম আহমদ (র)......... ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্dাস (রা) বলেন, রাসূলूল্बाহ্ (সা) প্রথম প্রথম ఆহী অবতীর হওয়ার সময় উহা মুখস্ত করিবার জন্য জিবরাঈল (আা)-এর সহিত দুই ถোট সঞ্চানন করিয়া পাঠ করিতেন। তখন আল্লাহ্ ত'আালা এই আয়াত নiিিল করেন। মূসা ইবৃন আবূ আয়েশা (র) বনেন, এই হাদীস বর্ণনা করিবার সময় সাঈদ ইবৃন জুবায়র (র) আমাকে বলিলেন, এই দেখ, ইব্ন আক্বাস (রা) আমাকে ব্যেভাবে ঠোঁ সক্চালন করিয়া দেখাইয়াছিলেন আমিও তোমাকে সেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইতেছি। ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নির্দেশ-অনুযায়ী মনোব্যেগ সহকারে ওহী শ্রবণ করিতেন এবং জিবরাঈল (आ) চলিয়া গেলে হুবহ পাঠ কর্যিয়া খনাইতেন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন লে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ওহী অবতীর হইবার পর উহা আয়ত্ণ করিবার জন্য রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার দুই ঠোঁট সক্চালন করিতে দেখা যাইত। উशা এই জন্য করিতেন বেন ওशী ভুলিয়া ना য়ান। ওহী অবতারণ শেষ হওয়া পর্যন্তই তিনি এই নিয়ম পানন
 হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এ́বং আরো অনেকে এই মতই ব্যক্ত করেন বে, উল্লিথিত প্রসংণগই এই আয়াতঔলি অবতীর্ণ হয়। তবে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন। বেমন ইব্ন জারীী (র) আওফী সূত্রে ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসানূন্নাহ্ (সা) সবসময়ই কুরআন পাঠ করিতে থাকিতেন যেন তুলিয়া না
 জানাইয়া দিলেন বে, কুর্রান সং্রক্ষণের জন্য আপনাকে এত কষ্ঠ করিতে হইবে না। ইহার দায়িত্ণ আমি সম্পুর্ণ আমার নিজের হাতেই তুলিয়া নইলাম।
 কুর্ানে বর্ণিত হানাল-হারামের বিশদ ব্যাখ্যা আপনাকে আমিই জনাইয়া দিব। কাতাদা (র)-ও এইর্মপ মত পোষণ করিয়াছেন।

楊 আখিরার্ত বর্জনই কাফিরদিগগকে কিয়ামত দিবস অস্বীকার করা এবং কুজ্রঅান্র বির্র্দ্দাচরণ করার প্রি উদুদ্ধ করে। অতঃপর আাল্লাহ্ ত'অানা বলেন :



পাইবে। বেমন বুখারী শরীফে আছে বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদিগের প্রতিপালককে সরাসর্রি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।’

উল্লেথ্যে যে, পরকালে ঈমানদারদদর আল্লাহ্ ত'আলার দর্শন লাভের বিষয়ীিি অসংখ্য বিঙ্দ হাদীস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণিত বে, উহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। वেমন বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আছে बে, কতিপয় লোক একদিন জিজ্ঞাসা করিন বে, হে আন্নাহ্র রাসৃল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপানককে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূনুল্মাহ্ (সা) বनिলেন : "আচ্মা মেঘ মুক্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য দেথিতে কি তোমাদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হয?" লোকেরা বলিন, না, তাতে তো কোন ব্যাঘাত পাইতে হয় না । রাসৃনুন্नাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এমন নির্বিছ্নে দেখিত পাইবে ভেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেথিতে পাও।"

বুখারী.ও মুসলিমে আছে বে, হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "প্রত্যেক জান্নাতীকে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে, যাহার যাবতীয় আসবাবপত্র হইবে সোনার তৈরি। সেই জান্নাতী এবং আল্ধাহ্র দীদারের মাবে আল্লাহ্র কিবরিয়ার চাদর ব্যতীত অন্য কোন আড়ান থাকিবে না। ইহা জান্নাতের আদনের বর্ণনা।"

ইমাম মুসলিম (র) .... সুহাইব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উন্লেখ কর্রিয়াছেন বে, রাসূন্নুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা জান্নাতে প্ররেশ করিবার পর আল্লাহ্ ত'অানা বলিবেন, তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহারা বলিবে, আর কি চাই! আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্ঘৈল করিয়া দেন নাই? आপনি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই? রাসূनून्ञाহ् (সা) বলেন ঃ ইহার পর আা্নাহ্ ত'অালা পর্দা উনুক্ত করিয়া আআ্ঘপ্রকাশ করিবেন। তখন আল্লাহ্র দর্শনই সকন জান্নাতীর নিকট সর্বাপেক্ষ উত্তম ও थ্রিয় বनिয়া মনে হইবে।" অতঃপর রাসূন্ন্নাহ্ (সা) পাঠ করেন।

มুসनिম শরীকের আর্রেক হাদীসে আহে বে, জাবির (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বनিয়াছেন : (কিয়ামতের চতৃরে) আল্নাহ্ ত‘আলা হাসি মুখে আা্মপ্রকাশ করিরেন।

এই সব হাদীস দ্বারা শ্পষ্ট প্রমাণিত হয় বে, কিয়ামতের চত্ত্রে এবং জান্নাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ ত'আলাকে পরিক্কার দেথিতে পাইবেন। ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "নিম্ন পর্যা|়়ের একজন জান্নাতী দীর্ঘ দুই হাজার বছর পর্यন্ত তাহার রাজ্য পরিদর্শন করিবে। কাছের এবং দূর্রে বস্থুকে সে একই সমান দেথিতে পাইবে। তাহার
-্ত্রী ও সেবকণণ সর্বদা তাহার চোখের সামনে থাক্বিে। আর সর্ব্রেচ্চ পর্যায়ের একজন জান্নাতী প্রত্যহ দুইবার আল্ধাহ্র দর্শন লাভ করিবে।" এই ধরনের আর্রে বহু হাদীস রহিয়াছে। স্মর্তব্য ভে, আল্নাহ্র দর্শন লাভ বিষয়ে সাহাবা তবেবয়ীন ও তাবয়ে-তবেয়ীীসস কাহারো কোন দ্বিমত নাই। এ ব্যাপারে সকনেইই একমত।
 ঈমানদার্গণ তাহাদিগের প্রতিপানক ইইতে পুরক্কার নাভের অপেক্ষায় থাকিবে। কিন্ু এই ব্যাখ্যাটি সংগ্ত কারণেই গ্রহণব্যাপ্য নয়।
 কিয়ামত্রের দিন কোন বিপর্যয় আসিয়া পড়়ে কিনা কোন কোন মুখমণ্ণ বিবর্ণ ও মলিন इইয়া যাইবে। তনাহগার ও ফাসিক ফাজিররদর অবস্থাই এইর্রপ হইবে। تـظن অর্থ


সুদ্দী (র) বলেন ঃ অপরাধীরা সেইদিন এই ব্যাপারে নিপ্চিত হইয়া যাইবে বে, ধ্ধংস তাহাদিগের অনিবার্য।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ তাহারা নি户িত বুঝিবে বে, তাহাদিগের জাহান্নামে প্রবেশ করিতেই হইবে। আলোচ্য আয়াতটির অনুরুপ আরেকটি আয়াত হইল ঃ
 আর কতিপয় হইবে কালো মলিন। অন্যত্র বনা হইয়াছে :


जর্থাৎ অনেক মুখমভল সেইদিন ইইবে উজ্জ্gন সহাস্য ও প্রফুল্ন এ্রং অনেক মুখমఆল সেইদিন ছইবে ধূলিষৃসর, সেইখলিকে আচ্ম্ন করিবে কালিমা। ইহারাই কাফির ও পাপাচারী। অন্য আছে:
 ক্বিষ্ট ক্নান্ত হইবে, উহারা প্রবেশ করিবে জ্ননত অগ্নিতে; উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে, উशাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী ব্যতীত; যাহা উহাদিগকে তুষ্ঠ করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে না।

আর অনেক মুখমఆল সেইদিন ছইবে আলোকোজ্ঞqন নিজদিগের কর্মে সাফন্যে পর্তিত্ণ-সুমহান জন্নাতে। এই ধরনের আরো বহ আয়াত রহি়িাছে।

# 「 

هُ（rr）

\％


（r＾）


২৬．যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে，
২৭．এবং বলা হইবে，‘কে তাহাকে রক্ষা করিবে？’
২৮．তখন তাহার প্রত্যয় হইবে বে，ইহা বিদায়ক্ষণ।
২৯．এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।
৩০．সেইদিন আল্লাহ়র নিকট সমষ্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।
৩১．সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।
৩২．বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিন।
৩৩．অতঃপর সে তাহার পরিবার－পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দষ্ভভরে।
08. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!
৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভেগ!
৩৬. মানুষ কি মনে করে ভে, ঢাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া নেওওয়া হইবে?
৩৭. সে কি श্থলিত খক্রবিদ্দু ছিন না?
v৮. ‘অতঃপর সে আলাকায় পর্রিণত হয়। তারপর আাল্লাহ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।
৩৯. অতঃপর তিনি ঢাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল--নর ও নারী।
80. ত্বুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত কর্রিতে সক্ষম নহহে??

ঢাফসীর ঃ মৃত্যুকাनীন ভয়াবহ অবश্গার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন :
 जর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সাবধান হে जাদম সন্তান! মৃত্যু আসিয়া পড়িলে তখন আমার কোন কথাই তোমরা অন্বীকার করিতে পারিবে না বহংং সবই তখন তোমাদিগের চোখে সামনে সত্য়ূপে ফুটিয়া উfিடে। দ্বিতীয় অর্থ, সত্যিই যখন তোমার ক্হহ দেহ




অর্থাৎ পরন্ত কেন নয়- প্রাণ যখন ক্ধাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক, আর আমি তোমাদিগের অপপক্চা তাহার নিকটত্র কিষ্মু তোমরা দেথিতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্̨াধীন না হও, তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? यদি তোমরা সত্যবাদী হও।
, আয়াতের অর্থ হইন, "जার তখন বলা হইবে, কে আছ বে, বাড়-ষুঁক করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে।"

আবূ কিনাবা (র) বলেন বে, এই আয়াতের অর্থ হইন, "তথন বলা হইবে, কে আছ ডাক্তার, বে চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য দান কর্রিবে?" কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্ন যায়দ (র)-ও এই ব্যাখ্যাই কর্রিয়াছেন।

ইবৃন जাবূ হাতিম (র).......... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন,

এই লোকটির রুহ নইয়া কে আকাশে আরোহণ করিবে, রহমতের ফের্রেশত নাকি আযাবের?

## 

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট দুনিয়া ও আখিরাত একাকার হইয়া যায়। जর্থাৎ সেই মুহূর্তটি হয় দুনিয়ার শেষদিন আর আখিরাতের প্রথম দিন। ফলে বিপদের আর শেষ থাকে না।

ইকরিমা (র) বনেন, অর্থাৎ সেই সময় একটি ভয়াবহ বিষয় আরেককটি ভয়াবহ বিষয়ের সহিত একত্রিত হয়।

সুজাহিদ (র) বলেন ঃ এক বিপদ আর্েক বিপদের সহিত মিলিত হয়।.
হাসান বসরী (র) বলেন ঃ তীব্র মৃত্যু যন্রণা ও অস্গিরতার ফলে মুমূর্ব ব্যক্তিম পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যায়।

হাসান বসরী (র) হইতে আর্রেকটি বর্ণনা আছে বে, আয়াতের অর্থ হইন্ন, কাফনের মধ্যে দুই পা একত্রে জড়াইয়া যাওয়া।
 করিয়া দুইটি আয়োজন ওরু হয়। একদিকে দूনিয়ার মানুষ তাহার কাফন-দাফনের আয়াজন করে। অপরদিকে কেরেশতারা তাহার রুহ হেফাজতের আয়োজন করে।
 হইবে।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির আা্মা আকাশে ঢুলিয়া নেওয়া হয়। আল্লাহ্ ত'আनা বলেন, আমার বান্দাকে তোমরা পৃথিবীতে রাখিয়া আস। কারণ মানুষকে আমি মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আবার সেই মাট্তিত্তে আমি তাহাদিগকে ফির্রাইয়া দিব। পুনরায় সেই মাটি হইতে আরেকবার তাহাদিগকে বাহির করিব। যেমন বারা ইবৃন আযিব (রা) কর্ত্ণক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এইহ্রপ বর্ণনা রহিয়াছে।
 সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই- বরং সে সত্য «প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া নইয়াছিল। অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট দষ্ভভরে ফিরিয়া গিয়াছিন।

এই আয়াতে সেই কাফিরদের সশ্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইতেছে, যাহারা পার্থিব জীবনে অন্তরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং আমল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিন। ফলে ভিতরে-বাহিরে কোন প্রকারেই কোন কন্যাণ লইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এতদসত্ভ্রেও পার্থিব জীবনে তাহাদিগের দঙ্ভ ওঅহমিকার

শেষ ছিন না। অত্যন্ত দষ্ভের সহিত পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হইত। যেমন অन্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেন :

وবং घখन উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আíসিত তখন উহারা ফিরিত্ত উৎফুল্ন হইয়া। অন্য আয়াতে বলেন :
 অর্থাৎ সে তাহার স্বজনদিগগর মধ্যে তো আনন্দে ছিন। শ্যেেেু সে ভাবিত ভে. সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না। নিচয় ফিরিয়া যাইবে, তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিলশষ দৃট্টি রাদেন।

অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা এই দাভ্ভিক কাফিরদেরকে কঠোরভাবে ভীতি প্রদান কর্রিয়া বলিতেছেন :
 দুর্ভেগ তোমার জন্য, দুর্ভে|গ! অর্থাৎ আল্লাহ্, সহিত কুফ্রী কর আবার দষ্ঠ ও অহমিকা প্রকাশ কর, ইহা তোমাদিগের জন্য পোটেই মানায় না। এর পরিমাণে তোমাদিগের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। এইভাবে ধমক দিয়া অবজ্ঞার সূর্রে কথা বলিবার আরো প্রমাণ রহিয়াছে। ভেমন এক আয়াতে আা্লাহ্ অ'আলা বলেন ঃ
 কাফিরদিগকে ধমকের ও অবঙ্ঞার সুরে বলিবেন, এখন দেখ মজাটা, তুমি তো প্রতাপশানী ও সম্মানী লোক! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ः
 লও, তোমরা তো অপরাধী।
 ইচ্ম, দাসত্ণ করিয়া নও! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... মূসা ইব্ন আবূ আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন
 خ兀ا এই কথাটি পথমে রাসূলूল্লাহ্ (সা) আবূ জাহনকে বনিয়াছিলেন। অতঃপর ওইীর্রপে नाযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র)....... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি


জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) প্রথমে আবূ জাহনকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ ত'আলা ওহীক্রপপ নাযিল করেন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)........ কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্gাহ্র দুশমন নরাধম আবূ জাহল একদিন রাসূলূa্वাহ্ (সা)-এর কাপড় টানিয়া
 বनिল, মুহাশ্মদ! তুম্মি আমাকে ভয় দেখাইতেছ? पুমি আর তোমার আল্লাহ্ একব্যোগ হইয়াও আমার কিছুই করিতে পারিবে না। জান, এই পাহাড়ের মাবে যারা চলাচল করে তাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি।
 নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্টী (র) বলেন, মানুষ কি মনে করে বে, তাহাকে পুনর্থথিত করা ইইবে না?

মুজাহিদ, শাফেয়ী, आাদুর রহমান ইব্ন যায়া ইব্ন আসলাম (র) বনেন ঃ মানুষ কি মনে করে বে, কোন আদেশ-নিষেধ না করিয়া এমনিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

বস্তুত, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকডাবে উতয় অর্থই বুঝানো হইয়াছে বে, মানুষকে দুনিয়াতেও আদেশ-নিষেধ না করিয়া স্বাীীলাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং পুনরুথ্খিত না করিয়াও কবরে ফেনিয়া রাখা হইবে না। বরং দুনিয়াতেও তাহারা আল্লাহ্র আইনের অধীনে বন্দী जার মৃহ্যুর পরও কবর হইতে হাশর ময়দানে, উথিত করিয়া কড়ায়-গษয় হিসাব নেওয়া হইবে। এই আয়াত দারা মূনত পুনরুথ্থান প্রমাণ করা এবং পুনরুথান অস্বীকারকারীদের দাবি থখন করাই উল্mশ্য। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 অক্রবিন্দু ছিল্ল না, যাহা পুরুষেে মেরুদ্গ হইতে স্থলিত হইয়া প্রথমে নারীর জরায়ুতে প্ররেশ করে?
 অর্থাৎ অতঃপর সেই শ্থলিত অক্রবিন্মু রক্ত পিতে, তারপর গোশৃতের টুকরায় পরিণত হয়। তাহার পর আল্লাহ্ ত‘আলা উহাকে আকৃতি দান করেন ও আত্মা স্্ণার করেন। অবশেষে উহা সুঠাম ও সুদেথী নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। অতঃপর আল্পাহ্ ত'আলা বলেন :
 বেই সত্তা এত সুঠাম সুদেহী মানব সৃধ্টি করিতে সক্ষম, তিনি কি মর্রিয়া যাইবার পর এই মৃত মানুষ গলিয়া পুনরায় জীবিত করিতে পারিবেন না? বস্তুত প্রথমবার সৃষ্টি করিবার তুলনায় পুনর্জাবিত করা আ/্লাহৃর পক্ষে অধিক সহজ।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 সৃষ্টি করেন আবার তিনিই পুর্নজীবিত করিবেন। বস্তুত পুনর্জীবিত করা প্রথম সৃষ্টির চেয়ে অনেক সহজ।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের কেহ সূরা ত্ীন পাঠ করিলে بلـى
 N্থা হ্যা বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর यদি কেহ সূরা মুরসালাত পাঠকালে准 আমি আল্লাহৃতে ঈমান আনিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র)......... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, কাতাদা (র)



ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,
 এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতেন :

## मूরा पाञ्उस <br> ৩১ আয়াত, ২ র্রকু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
মুসनिম শরীফে আছে বে, ইবุন আব্বাস (রা) বর্ণনা কর্রেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) জুমুজ্র দিন ফজর নামাভে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্র পাঠ করিতেন।

একটি মুরসাল হাদীসে আছে यে, যখন এই সুরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্নাহ (সা) উহা পাঠ করেন, তখন কৃষ্ণ বর্ণ্ণর এক সাহাবী তथায় উপস্থিত ছিল। রাসালূলুল্মাহ (সা) পাঠ করিতে করিতে জান্নাতের বর্ণনা পর্য্ত প্ৗীছার পর লোকটি বিকট একটি চিৎকার দেয় এবং সংগে সংগে তাহার গাণ পাখী উড়িয়া যায়। দেথিয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनिলেন, জান্নাত্রে উদগ্গ স্শৃহা তোমাদিগের সাথীর প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে।

১. কাল প্রবাহহ মানুষের উপর এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছ্র ছিল না।
২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত ক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এইজন্য আমি ঢাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ম।
৩. আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হ্য় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।



তুচ্ম ও দুর্মন হওয়ার কারণে ঢাহারা উল্লেখযোগ্য কোন বত্তুই ছিল না। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান কর্রিয়া জাল্লাহ্ বলিতেছেন :
 নাগী ও পুরুषের মিলিত অক্রবিদ্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

C নারী ও পুরুবের মিলিত ঞক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ প্রথমে স্বামী-ন্ত্রীর
 সুঠাম মনুষের র্রপ ধারণ করে। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং রবী ইব্ন আনাস
 মিলিত হওয়া। আর এইভাবে আমি পরীক্মা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 আমলের দিক থেকে তোমাদিগেন কে ভালো।
 শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছি, যাহাতে তাহার সেই শক্তি দ্দারা ইচ্মা করিলে আল্লাহ্ অনুগতও হইতে পারে আবার ীুচ্ম করিনে আল্নাহ্র নাফ্রমানীও করিতে পারে।
 পথের সন্ধান দিয়াছি। ব্যেন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়ার্ছি কিলু তাহারা হিদায়াত্রে ঊপর অন্ধত্কে প্রাধান্য দিয়াছে।" অन্য আয়াত্ আল্লাহ্ বলেন : : ভালো ও মন্দ টভয় পথথরই সন্ধান দিয়াছি।

ইকরিমা, আতিয়্যা, ইব্ন যায়দ, মুজাহিদ (র) ও জমহর উনামা আলোচ্য আয়াত্রে এই ব্যাথ্যা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবূ সালিহ, যাহ्হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, じ।
 আসিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছি। তবে এই মতটি গ্রহণব্যাপ্য নয়। প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ।
 আমি মানুষকে সঠিক পথ বাতাইয়া দিয়াছি। এখন হয়তো সে সেই পথে চলিয়া

সৌভাগ্য অর্জন করিবে অন্যথায় উহা অমান্য করিয়া কপানে দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিবে; যেমন ইমাম মুসলিম আবূ মালিক আশআরী (রা) হইইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রতিটি মানুষই নিজ্রেকে ক্রয়-বিক্রয় করে। ইহাতে হ্যয় সে (শয়তানের হাতে তুলিয়া দিয়া) নিজেকে বরবাদ করে কিংবা (হিদায়াতের পথে চলিয়া) আবাদ করিয়া লয়।"

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্মাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন কা‘ ইব্ন উজরা (রা)-কে বলিলেন ঃ 'আল্মাহ্ তা‘আলা তোমাকে নির্বোধদের নেতৃত্ব হইতে রক্ষা করুন।’ কা‘ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃূূর! নির্বোধদের নেতৃত্ বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আমার পরে এমন বহু নেতার আবির্ভাব ঘটিবে; যাহারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করিবে না এবং আমার সুন্নত ও আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবে না।

যাহারা তাহাদিগের বাতিল ও মিথ্যা মতবাদ সমর্থন করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহারা আমার কেহ নয়, আমিও তাহাদিগের কেহ নহি। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে না। আর যাহারা তাহাদিগের মিথ্যা মতবাদ সমর্থন না করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগের সাহায্য না করিরিবেতাহারা আমার উন্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, আমিও তাহাদিগের আপন বলিয়া বিবেচিত হইব। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে। ওহে কা‘‘ ইব্ন উজরা! মনে রাখিও, রোযা হইল ঢাল তুল্য, সাদকা ছোট ছোট ুুনাহসমূহ মুছিয়া ফেলে এবং নামায আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় কিংবা (বলিয়াছেন) মুক্তি সনদ। হে কা‘ব ইব্ন উজরা! হারাম দ্বারা গঠিত গোশত্ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। জাহান্নামই এমন ব্যক্তির উপयুক্ত ঠিকানা। হে কা‘ব! মানুষ প্রতি সকালে নিজেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। কেহ তো নিজেকে ধ্বংসের হাত হইতে মুক্ত রাখে আবার কেহ নিজেকে ধ্ণংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়।"

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরের দরজায় দুটি পতাকা থাকে। একটি ফেরেশতার হাতে অপরটি শয়তানের হাতে। এখন यদি লোকটি আল্নাহ্র মনপূত কোন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তাহা হইলে ফেরেশতা পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে কাজ শেবে ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত লোকটি ফেরেশতার পতাকা তলে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে যদি লোকাট এমন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, যাহা আল্মাহ্র মনপূত নয়, তাহা ইইলে শয়তান পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকা তনে অবস্থান করে।"

8. आমি অকৃতজ্ঞদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।
৫. সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর-
৬. এমন একটি প্রস্রবণের যাহা হইতে আল্লাহর বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।
৭. তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।
৮. আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্ণেও ঢাহারা অভাবপ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।
৯. এবং বলে, ‘কেবল আল্লাহুর সন্তুষ্টি লাভের উস্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।'
১০. 'আমরা আশংকা করি জামাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইততে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।’
১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন প্রফুল্লতা ও জানন্দ।
১২. আর তাহাদিগের ধৈর্যশীলতার পুরক্কার স্বর্ণপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

তাফসীর ঃ এইখানে প্রথমে আল্লাহ্ তা‘আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, আমার সৃষ্টির মধ্য হইতে যাহারা আমার সহিত কুফরী করিবে; তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য আমি শৃঙ্খল বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

 পানিতে টানিয়া নেওয়া হইবে। অতঃপর আাुনে পোড়ানো হইবে। অতঃপর আল্মাহ্ ত'অালা সৎ কর্মশীনদের পরিণাম সম্পর্কে বলিতেছেন :
 পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর। বলা বাহৃন্য বে, কাফৃর মিশ্রিত জান্নাতের এই পানীয় অত্ত্ত সুয়াণযুক্ত ও ঠাণা হইবে। काফূর এমনিতেই ঠাণা ও সুম্রাণযুক্ত হইয়া থাকে। তদুপরি জান্নাতের পানীয় হিসাবে উহা অত্ত সুস্বাদু হইবে।
 থাক্বিবে, যাহা হইতে আল্লাহৃর বান্দাগণ পান করিবে এবং কেবল উহা হইতে পান করিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইয়া यাইবে। উল্লেখ্য বে, নসব হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ এই পানীয় কাফূরের ন্যায় স্য্রাণযুক্ত। आার কেহ বলেন, ঢাহা কাফূর নামক প্র্্রবণ হইতে পান করিবে।
 প্রয়োজন হইবে না বরং আল্লাহ্র বান্দাগণ নিজেদিগের প্রাসাদে, বাগ-বাগিচায়,



অर्थाৎ णाशाता বলিল, আমরা কিছুতেই ঈমান জানিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য यমীন হইতে একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া দাও।

## অন্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেন :

जर्था؟ উহার মাঝখানে আমি একটি নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি।
 প্রস্রবণটি বেইখানে ইচ্মা হাকাইয়া নিবে। ইকর্কিমা এবং কাতাদা (র)-ও এই অর্থ বनिয়াছ্ন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন ঃ অল্gাহ্র বান্গা বেইভাবে ইচ্ম উহা ব্যবহার করিবে।
जर्थाৎ आল্बाহ সৎকর্মশীল বাদ্গাদের পরিচয় ইইন এই বে, তাহারা আা্ধাহ্র যাবতীয় আদেশ নিষেষ মানিয়া চলে এবং নযরের মাধ্যমে নিজেরো নিজদিগের উপর যাহা ওয়াজিব করে, উহা যথাযথভাবে পৃর্ণ করে আর এমন একদিনের ভয় করে যাহার বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

ইমাম মালিক (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বनিয়াছেন : বে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যের মানত করে সে যেন আল্লাহ্র অনুগত্য করিয়া উহা পূরণ করে আর কেহ আাল্লাহ্র নাফর্নানী করিবার মানত করিলে যেন সে আল্লাহ্র নাফরমানী না করে। ইমাম বুখারী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيَخَانُوْنَ يَوْمٌ كَانَ شَرَرُهُ مُسْتَطِيْرُ হিসাবের পরিণাম মন্দ হইবার আশংকায় আল্মাহ্র নিষিপ্ধ কর্ম বর্জন করিয়া চলে। ব্যুত উহা এমন এক দিবস যাহার বিপত্তি সকনকেই গ্রাস করিবে। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন কেবল সে-ই রক্ষা পাইবে।
 বলেন : আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সেই দিবসের বিপত্তিতে আকাশ-यAীন সবকিছূই ছাইয়া যাইবে।
 আহার্যের প্রতি আসর্ত্রি সত্ত্বে তাহারা অভাআ্পস্ত ইয়াতীম ও বন্দীকে জাহার্य দান করে।
 আসক্তি সত্ত্বেও। কেহ কেহ বলেন, علی অর্থ আল্লাহূর ভালোবাসায়। তবে প্রথম অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও এ্রহণব্যোগ্য। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 সশ্পদ দান করে। আরেক আয়াতে আল্নাহ্ বলেন :

অَर्था তোমরা याহा ভালবাস जাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করিবে না।

ইমাম বায়হাকী (র) আ‘মাশের সূঁ্রে নাফি‘ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, নাফি‘ (র) বলেন, হयরত আপ্দুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) একবার অসুসু হইয়া পড়েন। তখল আभूরের মওসুম সবেমাত্র ঔরু হইয়াছে। তিনি আগুর খাওয়ার ইম্ঘ প্রকাশ করিলে णাঁহার স্ত্রী হযরত সফিয়্যা (রা) এক দিরহাম দ্বারা একছড়া আছুর খরীদ করাইয়া আনেন। যাহাকে আাুুর খরীদ করিবার জন্য পাঠানো ইইয়াছিন ফিরিবার পথে তাহার

সংগগ একজন ভিক্ষুক আাসিয়া দরজায় হাঁক দিবার সংগে সংগে ইবৃন উমর (রা) আञুরЖলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আগুরণুনি তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সফিয়্যা (রা) আবারো লোক পাঠাইয়া এক দিরহামের আা্ুর খরীী করাইয়া আনেন। এইবারও তাহার পিছনে পিছনে ভিক্ষেকটি आসিয়া হাকক দিলে ইব্ন উমর (রা) আঞ্রুওলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঞুর তাহাকে দিত্যে দেওয়া হয় এবং হযরত সফিয়্যা (রা)-এর নির্দেশে তাহকে বলিয়া দেওয়া হয় «ে, আবার আসিলে কিত্ুু আর কিছুই দেওয়া হইবে না। অতঃপ্র সফিস্য়া (রা) পুনরায় जক দিরহাম্মের আপুর খরীদ করাইয়া আনেন।

সহীহ হাদীসে আছ্ বে, "সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি লোভ ধনী হইবার আকাঙ্খা ও গরীব হইবার আশংকা থাকা সজ্বেও ভে দান করা হয় উহাই সর্ব্যেত্তম দান।" অর্থাৎ সশ্পদhর প্রতি আসক্তি ও সশ্পদের প্র়্োজন থাকাবস্থায় বে দান করা হয় উহা উত্তম দান। তাই আল্লাহ্ ত'অালা বলেন :

وَيُّ आহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সর্জ্gে ত তাহারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করে। মিসকীন ও ইয়াতীম সশ্পর্কে উপরে বিস্তার্রিত্ভাবে আলোচনা করা ইইয়াছে। اســــر বলিতে মুসলিম কয়েদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তৎকালে যুসনমানদ̆র বন্দীরা সকলেই ছিল মুশরিক। অতএব বন্দী বলিতে ৩ব্বু মুসলিম বন্দীদেরকেই বুঝানো হয় নাই। বদরের যুক্ধে যেসব কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিন রাসূনুল্মাহ্ (সা) ঢাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার কর্রিবার জন্য সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফলে সাহাবাগণ পানাহার্রের ব্যাপারে নিজদিগের উপর তাহাদিগকে প্রাধান্য দিতেন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ $\qquad$ অर्थ দাস-দাসী। রাসুলুল্নাহ (সা) অসংখ্য হাদীসে দাস-দাসী ও অধীনস্তদের সহিত সদাচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এমনকি মৃত্যুকালেও এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ভে, তোমরা নামায ও অধীনস্তদের প্রতি যত্নবান হও।
 বুঝা याয় বে, ঢাহারা বনে, আমর্রা আল্মাহ্র সন্তুধ্টি ও প্রৃত্দানের আশায়ই তোমাদিগকক আহার্য দান করি। তোমাদিগের নিকট আমরা ইহার় কোন প্রত্দিান চাই না এবং ইহাও কামনা করি না বে, মানুষের কাছে তোমরা আমাদিগেগের কৃতজ্ঞणা প্রকাশ কর। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন : এই কথাখ্লি তাহারা মুখে না বनिনেও উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদিগের মনের কথা প্রকাশ কর্রিয়া দিয়াছেন।
 করি যেন আল্লাহ্ ত'আলা আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ভীতি প্রদত্ত ভয়কর দিনে আমাদিগকে তিনি বিপদ ইইতে মুক্ত রাখখন।

আनी ইব্ন আবূ তাनহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, जर्थ বলেন, সেইদিন কাফিরদের মুথমध্ণ বিবর্ণ হইয়া যাইরে ও দুই চক্ষুর মধ্যখান হইতে

 (রা)-এর ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও গ্রহণব্যাগ্য।
 इয় কিয়ামত দিবসই সর্বাপেক্ষা তীব্র ও দীর্ষ বিপদের দিবস।

जर्थाथ भरिवाइম আল্লাহ্ তা'আানা তাহাদিগকে সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগের চেহোরায় প্রফুল্ধত ও মনে আনন্দ দান করিবেন। হাসান বসরী, কাতাদা, আবুল আনিয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াত্র এই ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 সেইদিন উজ্জূল সহাস্য ও প্রফুল্ন।" বলাবাহহ্য বে, মনে আনন্দ হইনে সুখমওল এমনিতেই উজ্ঞ্ণ হইইয়া যায়। কা‘ব ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে আছে বে, রাসুলুল্মাহ (সা) কোন কারণে আনन্দিত হইলে তাঁার মুখম্ণল উজ্জ্জন হইয়া যাইত এবং দেখিতি চাঁদের টুকরার ন্যায় মনে হইত।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসৃনুল্নাহ্ (সা) একদিন আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে আগমন করেন। দেখিতে পাইলাম বে, তাঁহার মুখমఆলের শিরাঙলি যেন ঝক্যক করিতেছে।
 তাহাদিগকে জান্নাত তথা সুখময় প্রাসাদ ও মন্োরম পোযাক দান করিবেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) বলেন আবূ সুলাইমান ইব্ন দারানীীকে একদিন সূরা
 তিনি বলিলেন : ধৈर্ব্রে সহিত দুনিয়াতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করিবার ফলেই আল্নাহ্ ত‘আলা তাহাদিগকে ইহা দান করিবেন।

(Y) (Y) (Y)
১৩. সেথায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না ।
১8. সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।
১৫. তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে।
১৬. রজত ও্র শ্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।
১৭. সেথায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়।
১৮. জানাতের এমন এক প্রস্রবণের, যাহার নাম সালসাবীন।
১৯. তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চির কিশোরেরা, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হইবে উহারা यেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।
২০. ঢুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।
২১. ঢাহাদিপের জাবরণ হইবে সূক্ম সবুজ র্রেশম ও স্দূল র্রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকন্ন আর ঢাহাদিথের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিe্ধ পানীয়।
২২. অবশ্য, ইহাই তোমাদিগের পুরক্কার এবং তোমাদিগের কর্ম প্রচেষা স্বীকৃত।

ঢাফসীর ঃ জান্নাতের অধিবাসী এবং তাহাদিগকে জান্নাতে যেসব সুখ-সাম্রী প্রদান করা হইবে সেই সশ্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন :

品 आসনে সমাসীন হইবে। বসা বা অन্য কিছু- এই বিষয়ে সূরা সাফ্ফাতত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।
 অতিশয় গরম বা তীব্র শীত বোধ করিবে না- বরুং সর্বদা এমন আবহাওয়া বিরাজ্রমান থাকিবে যাহাতে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। কখনো আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন घট্টেবে না এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনও হইবে না।
 ঝँকিয়া জান্নাতীদের নিকটবর্তী হইয়া ছায়াদান করিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণ উহাদিগের আয়ত্তাধীন থাকিবে। যখনই ইচ্মা করিবে, জান্নাতীরা অনায়াসে ফলমূন ছিঁড়িয়া নইতে পারিবে। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :

 হইলে ফল-বৃশ্ষ তদানুযায়ী উপরে উঠিয়া যাইবে, বসিলে বা শয়ন করিলে পরিমাণ মত बুঁঁকিয়া যাইবে, যাহাতে অনায়াসে ফল আহরণ করা যায়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কাঁটা বা দূরত্ধের কারণে ফল আহরণে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্ঠি হইবে না। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ জান্নাতের জমি হইন র্রেপ্যের, মাটি খাঁি মিশরের, বৃক্কের মৃন কাঙ স্ব্ণ ও র্রোপ্যের, ডাল হীরা, মোতী ও পান্নার। ইহারই মাঝে থাকিবে পাতা ও ফন। সেই ফল দাঁড়াইয়া খাইততও কোন অসুবিধা হইবে না, বসিয়া খাইতেও অসুবিধা হইবে না, ৫ইয়া খাইতেও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না।

 'লইয়া ঘুরাফেরা করিবে। এই গ্লাস এতই স্বচ্ছ হইবে বে, উহার বাহির হইতে ডিতরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতে আল্মাহ্ তা‘আলা যতকিছू দান করিরেন,
 जর্থাৎ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্দ রৌপ্য পান পাত্রের কোন নমুনা দুনিয়াত্তে নাই।
 লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদপেক্কা কমও হইবে না বেশীও.না। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ সালিহ, কাতাদা, ইব্ন আবया, আদুল্নাহ ইব্ন উবায়দ্ন্নাহ ইবৃন উমায়র, কাতাদা, শা'বী ও ইবৃন যায়দ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছ্দ করিয়াছেন।
, जर्थाৎ জान्नाতে সৎ কর্মশীনদেরকে সেই গ্মাসে করিয়া যানজাবীল মিশ্রিত সুরা পান করানো হইবে। মোটকথা সৎকর্মশীল জান্নাতীদিগকে কখনো কাফূর মিশ্রিত ঠাণ পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে আবার কখনো যানজাবীল মিশ্রিত গরুম পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র মুকার্রব বান্দাগণ সরাসরি কাফৃর এবং যানজাবীলের প্রস্রবণ হইতেই পান করিবে।
 নাম, यাহাকে সালসাবীন বনা হয়। ইকরিমা (র) বলেন ঃ সালসাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণণর নাম।

মুজাহিদ (ৰ) বলেন ঃ অবিরাম ও দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার কারণে উহার নাম সালসাবীন রাখা হইয়াছে। ইবৃন জারাiরর (র) বর্ণনা করেন শে, অনেকের ধারণা, এই প্র্রবণটির সালসাবীল নামকরণণর কারণ হইন উহার পানীয় এতই সুস্বাদু ও সুপেয় যে, মুখে দেওয়ার সংগগ সংণে উহা ভিতরে চলিয়া যাইবে।
 কিশোরদের হইতে এমন বহ্ কিশোর তাহাদিগের আশে-পাশে ঘুরাফেরো করিবে, यাহারা চিরকাল একই রকম थাকিবে। উহাদিগের কৈশোরে কথনো কোন পরিবর্তন आসিবে না এবং বয়সও বৃদ্ধি পাইবে না।
 यেন উহারা বিক্ষিট সুক্নর ন্যায়। এদিক-ওদিক ছড়াইয়া-ছিটৗইয়া রহিয়াছে। উহাদিগের চেহারা, গাৰ্যের রং, পোশাক ও অলংকারাদি ঠিক সুক্তারই ন্যায় সুদ্দর ও উজ্ঘ্ল।

আবুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে আবূ আইয়ূ (রা) সূত্রে কাতাদা (র) বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ এক একজন জান্নাতীর সেবায় এক হাজার খাদিম নিয়োজিত থাকিবে। ইহাদিগের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ আজাম দিবে। जর্থ্রা এক হাজার জন খাদিম এক হাজার রকক্ম লেবায় তৎপর থাকিবে।

## অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন :

 জান্নাত, জান্নাতের সুখ-সাম্ীী, জান্নাতের প্রশস্তত ও উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করিলে অফুরत্ত নাজ-নিয়ামাত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখিতে পাইবেন।

সহীহ হাদীসে আছে বে, রাসূলুন্নাহ (সা) বলিয়াছেন : জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া সর্বশেষে বে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্ তাআলা ঢাহাকে বলিবেন, যাও তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং আরো দশওুণ সাম্রাজ্য রহিয়াছে।

উপরে ইবৃন উমর (রা) কর্ত্ণক বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সর্বনিম্নস্তর্নের একজন জান্নাতীকে বে স্থান দেওয়া হইবে উহা পরিদশ্শন করিতে তাহার দুই হাজার বছর লাগিয়া যাইবে। ত্বুও উহার সবচেয়ে কাছের স্থান ও সবচেয়ে দূরের স্থান সমানভাবে দেখিতে পাইবে।" সর্বনিম্নের জন্য এই নিয়ামত তাহা হইলে সর্রোচ জান্নাতীর জন্য আল্gাহ্ কতটুক্ নিয়ামত তৈরি করিয়া রাথিয়াছ্ন অনুমান কর্রন ।

তারারানী (র)....... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদিন হাবশা হইতে এক ব্যক্তি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ "তোমার কোন প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার।" লোকটি বলিল, হে আল্ধাহ্র রাসূন! অাকার-আকৃতি, রং-র্পপ ও নবূওত দ্মারা আপনাদিগকে আমাদিগের উপর শ্রেঠ্ঠত্ দেওয়া হইয়াছে। আচ্ছ আপনি যাহার উপর ঈমান আনিয়াছেন, আমিও यদি তাহার উপর ঈমান आনি এবং আপনি বেই আমল করেন, আমিও সেই আমন করি তো আমি কি আপনার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বनिলেন ঃ " "乡াঁ, বেই সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ! জান্নাতে (দুনিয়ার) কৃষ্ণ লোকদের এক হাজার বছরের দূরত্ হইতেও দেখা যাইবে।" অতঃপ্র রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলिলেন ঃ বে বנক্তি : আর বে ব্যকক্তি سِ পড়িল সে এক লক্ চব্বিশ হাজার নেকী
 কিভাবে ঋ্ণংস হইব? রাসুলूল্মাহ (সা) বনিলেন : "অনেক লোক কিয়ামতের দিন এত অধিক আমन লইয়া উপস্থিত হইবে বে, উহা কোন একটি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দিলেও তাহার ভারী অনুভ্ব করিবে। কিন্ুু আল্লাহ্র নিয়ামতের তুননায় উহা নিতান্তই নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হৃৰবে, তখন আল্লাহ্ যাহাকে স্থীয় রহমতের কোলে টানিয়া

 আপনি যাহা দেথিবেন আমিও কি তাহা দেখিতে পাইব? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিতেন ঃ

ங্যা। ঔনিয়া লোকটি কাঁদিতে লাগিল। অবশেচে মরিয়া গেল। ইববন উমর (রা) বলেন : আমি দেথিয়াছি, রাসূনুল্মাহ্ (সা) নিজে তাঁহাকে কবরে দাফন করিয়াছছন।
' পোশাক পরিষান করিবে। এই রেশহী পোশাক আবার দুই ধরনের হইবে। এক ধরনের নাম হইল ‘সুনদুস’ অর্থাৎ উন্নতমানের খাঁট নরম রেশম যাহা দেহের সংণে মিলিয়া থাকিবে। আরেক প্রকার হইল ইসতাবরাক অর্থাৎ উন্নতমানের স্তুল রেশম যাহা উপরে পরিধান করা হইবে ও ঝিকমিক করিঢেছ থাকিবে।
 দ্ঘারা সাজ্জানো হইবে। এই গেল ‘আাবরার’ তথা সৎকর্মশীনদের বর্ণনা। পক্কান্তরে মুকার্রাবদের সম্পর্কে আাল্পাহ্ বলেন :

অর্থ্াৎ আল্নাহ্র নৈকট্যপ্রাষ্ঠ বান্দাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্ত পরানো হইবে আর উহাদিগের আবরণ হইবে খাঁটি রেশম।
 পানীয় পান করাইবেন, যাহা তাহাদিগের আভত্তর্তীণ যাবতীয় কুচরিত্র যেমন : হিংসা-লেষ, অহংকার ইত্যাদি দূর করিয়া নির্মল ও নিষলুষ করিয়া দিবে। যেমন : হयরত আলী (রা) বর্ণনা করেন বে, জান্নাতীরা জান্নাতের দরজায় পৌছিয়া দুইটি থ্রয়বণ দেখিতে পাইবে। ঢাহার উহার একটির পানি পান করিবে। ফলে আল্লাহ্ তাআলাা তাহাদিগের উদর্ঠ যাবতীয় মনিনতা দূর করিয়া দিবেন। তাহার পর অপরট্টেতে নামিয়া তাহারা গোসল করিবে। ফলে তাহাদিগের মুথমজেে স্বাচ্ছেন্দ্যের দীল্তি ফুট্ট্য়া উঠিবে।
 সম্মানার্থে বলা হইবে, ইহাই তোমাদিগের কর্মর্রচেষ্ঠা স্বীকৃত। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 তোমরা বে নেক আমল কর্নিয়াছিনে উহার বিনিময়ে এখন তোমরা স্বাচ্চে্্ে্য পানাহার করিতে থাক।
 জান্নাতীদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, এই হইন .তোমাদিগের জান্নাত। তোমরা দুনিয়াতে বেই নেক আমল করিতে উহার বিনিময়ে তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে।
 বিনিময়ে অনেক পুরক্কার দিয়াহেন।





 পবির্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ।
২৭. উহারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহ্হার- পরবর্তী কঠিন দিবসকে উণ্কক্ষা করিয়া চলে।
২৮. আমি উহাদিগক্ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে উহ্রাদিগগর অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব।
২৯. そহা এক উপদেশ, অতএ্রব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।
৩০. তোমরা ইচ্ছা করিবে না यদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৩১. তিনি यাহাকে ইচ্ম ঢাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কর্রেন, কিন্ুু জালিমরাউহাদিগের জন্য তো তিনি প্র্তুত রাখিয়াছেন মর্মব্রুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ স্বীয় রাসূলের প্রতি প্রদত অনুগ্হের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আना বলিতেছেন যে, আমি আপনার প্রতি কুরজান অবতীর্ণ কর্রিয়াছি ক্রূম ক্রুম जল্প जল্প করে ধীরে ধীরে। সুতরাং আপনিও এই অনুগ্রহের মোকাবিলায় টৈর্ব্যের সহিত দায়িত্ণ পালন করুন এবং আমার সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকুন। আমিই আপনাকে কাজ্রে উ্তম রীতিনীতি ও পদ্ধতি শিथাইয়া দিব।
 আপনি কর্ণপাত করিবেন না। উহাদিগের বাধা-বিপক্তি উপেক্ষা করিয়া আপনার প্রতিপানকের পক্ষ হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয় আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া উহা মনুষের কাছে পৌছাইতে থাকুন। প্রতিপক্ষের অনিষ্টত হইতে আল্নাইই ‘আপনাকে রক্ষা করিবেন। অস্বীকারকারীকে।
 নাম ম্মরণ কর।
 তাহার প্রতি সিজদায় নত হও আর দীর্ঘ সময় তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। বেমন অন্য আয়াতে আাল্লাহ্ বলেন :

 অতিরিক্ত 'কর্তব্য। আশা করা যায়, ঢোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

অতঃপর আল্নাহ্ ত'অালা কাফির ও তাহাদিগের সমমনাদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ
 কাফির বে-দমানরা পার্থিব জীবনকে ভালোবালে এবং উহার পরবর্তী কঠিন দিবস তथা কিয়ামত দিবসকে উপেক্ষা কর্রিয়া চলে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আবার যখন আমি ইচ্মা করিব কিয়ামতের দিন উঠাইয়া উহাদিগকে আমি নতুনভভবে সৃধ্টি কর্রিব।

ইব্ন যায়দ ও ইব্ন জারীীর (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি যখন ইচ্ম করিব উহাদিগে পরিবর্তে আমি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করিতে পারিব। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
  সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আর আল্gাহ্ এই কাজ করিতে সশ্পূর্ণ সক্ষম।

আরেক আয়াতে আল্dাহ্ বলেন :
 আল্লাহ্ ইচ্ম করিলে তোমািিগকে নির্মূণ করিয়া নতুন এক জাতি .আনিয়া দিবেন। আর এই কাজ আল্লাহ্র জন্য মোটেই কঠিন নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ
 বিশেষ একটি উপদদশ। সুতরাং বে ব্যক্তি কুরजান দ্ঘারা হিদায়াত নাভ করিতে চাহে, সে তাহার প্রতিপানকের দিকে পথ ধরুক। অতঃপর আাল্লাহ্ বলেন :
 ইচ্ঘ் পৃরণ হইবার নহে। আল্লাহ্র মঙ্ভরি ব্যতীত কেহ নিজ্জেকে হিদায়াত করিতে, ঈমান আনয়ন করিতে এবং নিজের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে।
 জানেন। ফনে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য যাবতীয় উপকরণণের ব্যবস্থা কর্রিয়া দেন। আর বে ব্যক্তি বির্রান্ত হওয়ার বোগ্য তাহাকে হিদায়াত হইতে বঞ্চিত করেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়। অতঃপ্র আল্ধাহ্ বলেন :
 আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ম হিদায়াত দান করেন আর যাহাকে ইচ্ঘা পথহারা করেন। আল্মাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন, কেহ তাহাকে বিज্রান্ত করিতে পারে না আর আল্লাহ্ যাহাকে বিঘ্রান্ত করেন, কেহ তাহাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আর অত্যাচারীদদর জন্য তিনি যন্ত্রাদায়ক শাז্তির ব্যবহ্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

# সূরা มুরসালাত 

৫০ আয়াত, ২ র্ককু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম বুখারী (র).... আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর সহিত মিনার এক তুহায় অবস্থান করিতেছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসানাত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলूল্মাহ্ (সা) সূরাটি তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন जার আমরা তাঁহার মুখ হইতে ঔনিয়া মুখ্ত করিতে লাগিলাম। অকम্মাৎ একটি সর্প আমাদিগকে দংশন করিতে ঊদ্যত হয়। দেখিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "উহাক্কে মার্যিয়া ফেল"। আমরা মারিতে উদ্যত হইলে সাপটি চনিয়া যায়। তখন রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বনিলেন ঃ "সাপটি তোমাদিগের অনিষ্ট হইতে র্ষ্ণা পাইল আর তোমরাও উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইয়াছ।" ইমাম মুসলিম ও আ'মাশ (র) সূত্রে ৭ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উম্মে ইব্ন আব্মাস (রা) বর্ণনা করেন বে, উম্মে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সাनাতে

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
২. আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার,
৩. শপথ সঞ্চাননকারী বায়ুর
8. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্মকারী বায়ুর,
৫. এবং ঢাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌছাইয়া দেয় উপদেশ-
৬. অনুশ্শেচনাস্বর্প বা সতর্কতাস্বরুপ।
৭. নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যষ্ভাবী।
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,
৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
১০. এবং যখন পর্বতমালা উন্যুলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে,
১১. এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,
১২. এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
১৩. বিচার দিবসের জন্য।
১8. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
১৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

जাফসীী ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) .............. আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : : ফেরেশত, মাসরূক আবূ বোহা, মুজাহিদ, সুদ্দী এবং রবী ইব্ন আনাস (র) হইতেও এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণিত বে, তিনি বলেন, فــارتــات - نــاشـــرات -
 উদ্দেশ্য ফেরেশে।

ছাওরী (র) আবুল আবী দায়ন (র) ইইতে বর্ণনা করেন বে, আবুল আবী দায়ন (র) বলেন, আমি আদ্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে তিनि বলिनেন, نـاشـرات B عاصفات সশ্পক্কেও তিনি বলেন বে, এইখ্তলি দ্বারা উল্দেশ্য হইন, বায়ু। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র) অনুর্রপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) الـمرسـلات দ্মারা অর্থ ফেরেশতত না বাযুু কোন স্থির মত পোষণ করেন নাই। তবে عاصضـات घ্মারা বায়ু বলিয়াছেন। ইহ ইবন মাসউদ ও আनो (রা) এবং সুদ্দীও বলিয়াছেন। কিন্তু করেন নাই।

আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণিত বে, نـشـرات অর্থ বৃধ্টি। তবে থ্রসিদ্ধ মতে

 মেষমাল্লা পরিচালিত করে। অন্যত্র আল্মাহ্ বলেন :
 ত'আালা রহমত প্রেরণের পূর্বে সুসংণাদ স্বক্রপ বাযুু প্রেরণ করেন।

 ইচ্ছনুযায়ী আকাশ প্রান্ত মেঘমালা ছড়াইয়া দেয়।
 বিচ্ছ্ন্ন্রারীর এবং তাহার যাহা মান্মেষের অন্তরে পৌছাইই়া দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বক্রপ বা সতর্কত স্বর্রপ।

আবুল্নাহ্ ইবৃন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মাসকূক, মুজাহিদ, কাতাদা, রবী


বস্তুত ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। কারণ ফেরেশতাই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে রাসূলদের নিকট এমন বাণী অবতীর্ণ করেন যাহা হক-বাতিল, হিদায়াত-গোমরাহী ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং রাসূলদের নিকট এমন ওহী অবতীর্ণ করে যাহাতে সত্যের প্রতি আহ্বান ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়।
 করিয়া বলিতেছেন, কিয়ামত, শিংগায় ফুৎকার প্রদান, পুনরুত্থান, পূর্বাপর সকল মানুষকে একই চত্ররে সমবেত করা ও ভালোমন্দ সব ধরনের কর্ম্রে প্রতিফল প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ইইয়াছে উহা বাস্তবায়িত হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 অন্য আয়াতে আল্মাহ্ বলেন :
 বলেন ঃ

 তাহার পার্শ্ব ও কিনারা ধ্নংস হইইবে।"
 যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

जर्थाৎ निाকেরা আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত্ছে। আপনি বলিয়া দিন যে, আমার প্রতিপালক উহাকে নিশ্চিহ্ করিয়া দিবেন।
 যখন রাসৃলগণকে সমবেত করা ইইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 করিবেন।"
 সময়ে উথ্থিত করা হইবে। অন্য আয়াতে আর্লাহ্ বলেন ঃ


অর্থাৎ যমীন তাহার প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হইবে, আমলনামা স্থাপন করা হইবে, নবী ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করা হইটবে এবং তাহাদিগের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করা ইইবে ও কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
 দিবসের জন্য এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিচার দিবসে কিয়ামতের মাঠে এই সকল বিষয়ে মীমাংসা করা হইবে। হে রাসূল! আপনি কি জানেন যে, ‘বিচার দিবস কী? উল্লেখ্য যে, বিচার দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

位 রহিয়াছে।


ইবনে কাছীর ১১তম খণ্ড-8b
১৬. आমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই!
১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদিগের অনুগামী করিব।
১৮. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।
১৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২০. আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?
২১. অতঃপর আমি উহা স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে,
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,
২৩. আমি উহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!
28. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য ।
২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?
২৭. আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগের দিয়াছি সুপেয় পানি।
২৮. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
 যাহারা রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহ্র বিধানের বিরোধীতা করিয়াছিল আমি কি তাহাদিগকে ধ্বংস করি নাই? অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

我 তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দিব। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইর্রপই করিয়া থাকি। মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য তো ধ্রংস রহিয়াছেই। এই ব্যাখ্যা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর जাল্লাহ্ ত'আলা সৃষ্টির প্রতি স্ষীয় অনুগ্রহের কথা ম্যরণ করাইয়া দিয়া পুনর্থ্থানের সপক্কে প্রমাণ পেশ করিয়া বনিতেছেন :

اََلَمْنَنْ সৃళ্টि করি নাই, याহা আল্লাহ্র শক্তিন মুকাবিলায় নিতাত্তই তুচ্ছ, হীন ও অপদার্থ?
 সময় তथা ছয় কিংবা নয় মাস পর্ব্ত আমি সেই পানিকে এক নিরাপদ আধার তथা মাতৃজরায়ুত্তে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি।
 দেখ আম্মি কত বড় নিপুণ স্রষ্ট!

次 وूर्ভোগ সেইদিন মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তাআললা বলেন :
 ও মৃতের জন্য ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করি নাই? অর্থাৎ যমীনকে আমি তোমাদ্ৰিগের এই খিদমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, উহা জীবিতাবস্থায় তোমাদিগকে পিঠে বহন করিবে আর মৃত্যুর পর পেটে ধারণ করিবে? শা‘বী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
 স্থাপন করিয়াছি যাহাতে যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে।
 হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া আমি তোমাদিগের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করিয়াছি।
 মহত্ব ও বিরাট প্রমাণকারী এত সব সৃষ্টি দেখিয়াও সত্যকে উপেক়্া করিয়া চলে ও কুফরী করে।

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

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

২৯. তোমরা यাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে
৩০. চন তিন শাখা বিশিট্ট ছায়ার দিকে,
৩). বে ছায়া শীতল নহে এবং বে ছায়া রুক্ষা করে না অগ্মি শিখা হইতে।
৩২. উহা উৎক্কে করিবে বৃহৎ স্ৰুলিঙ্গ অট্টালিকা ঢুল্য,
৩৩. উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,
08. সেইদিন দুর্ভেগ মিথ্যা আরোপকার্রীদিগের জন্য।
৩৫. ইহা এমন একদিন বেইদিন কাহার্রো বাক্ফূর্তি হইইবে না,
৩৬. এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না অপরাধ শ্থালনের।
৩৭. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আর্যেপকারীদিগের জন্য।

৩b. ইহাই ফয়সালার দিন, जামি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পৃর্ব্বর্তীদিগকে।
৩৯. তোমদিগেের কোন অপকৌশন थাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বির্কদ্ধে।
80. সেইদিন দুর্ভো মিথ্যা আর্রোপকার্রীদিগেন্ন জন্য।

ঢাফ্সীর ঃ পুনরুথ্থান, প্রতিদান ও জান্নাত-জাহান্নাম অন্বীকারকারী কাফির্িগ্কে আল্লাহ্ ত'আলাঁ বলিত্ছেন বে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ


অর্থাৎ তোমর্রা यাহাকে অস্বীকার করিতে তাহারই দিকে চল। চল, তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, ব্রে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্শা করে না অগ্নিশিখা হইতে। তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়া বলিয়া অগ্নিশিখাকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, প্রজ্বলিত অগ্নি যখন দাউ দাউ করিয়া উপরের দিকে উঠঠ এবং সংণে ধ্োঁয়া থাকে তখন আাুনের তীব্রতা ও শক্তির কারণে উহার তিনটি শাখা পরিলক্ষিত হয়। এই লেলিহান অগ্নিশিখার মুকাবিলায় ধোঁয়ার ছায়া শীতল নহে এবং উহা অগ্নিশিখা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে না।
 উৎক্ষেপিত হইতে থাকিবে।


 মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান, ও যাহ্হাক (র) ' ${ }^{\prime \prime}$ '
 'করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, ঢাঁহারা বলেন : " ${ }^{\prime}{ }^{\prime}$

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ * অর্থ তামার টুকরা।

ইমাম বুখারী (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীরে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তিন হাত বা ইহার অধিক দীর্ঘ খুঁটি গাড়িয়া যখন কোন কোছ নির্মাণ

 অতঃপর আল্নাহ্ তা‘আলা বলেন :
 কেহই মুখ্খ খুলিয়া কথা বলিতে সক্ষম হইইবে না এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না।

এইখানে উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের ময়দানে এক এক সময় এক এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করিবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা কখনো এক অবস্থা আবার কখনো আরেক অবস্থা বর্ণনা করিয়া সেই দিবসের ভয়াবহতা প্রকাশ করিতেছেন। বিধায় প্রতি অধ্যায়ের পরই وই বাক্যা বनिতেছেন।


অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদিগকে বলিবেন, ইহা মীমাংসার দিন। আমি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তী সকলকে এইখানে সমবেত করিয়াছি। এখন যদি চেষ্টা-তদবীর করিয়া বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিয়া আমার আযাব হইতে নিস্তার লাভ করিতে পার তো চেষ্টায় র্রুটি করিও না। চুপ করিয়া আছ কেন? তোমাদিগের সেই বুদ্ধি-বিবেক আজ কোথায় গেল? কিন্তু সেই দিন আল্লাহ্র হাত হইতে ছুটিয়া যাইবার শক্তি কাহারো থাকিবে না।
 সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পার্הিবে না শক্তি ব্যতিরেকে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ তে আমার বান্দারা! তোমরা না আমার কোন উপকার করিতে পার, না আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পার ।

ইব্ন আবূ হাতিম....... আবূ আব্দুল্লাহ্ জাদালী (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ্ জাদালী (র) বলেন, একদিন আমি বায়তুল মুকাদ্দাস আসিয়া দেখি, উবাদা ইব্ন সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ও কা‘ব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। এক পর্যায়ে উবাদা (রা) বলিলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একটি চত্বরে সমবেত করিবেন এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা প্রদান করিয়া সবাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিবেন। সেই দিন আল্লাহ্ তা‘আলা
 জাহান্নাম তাহার ঘাড় বাহির করিয়া মানুষের মাঝে আসিয়া ঘোষণা দিবে যে, হে লোক সকল! আমি আজ তিন শ্রেণীর লোককে গ্গাস করিব। পিতা নিজ সন্তানকে যেমন চিনে, এক সহোদর আরেক সহোদরকে যেমন চিনে, আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষা বেশি চিনি। কোন প্রকারেই আজ তাহারা আমার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে না । (১) আল্মাহ্র সংগে অংশীদার স্থাপনকারী (২) খোদাদ্রোহী এবং অহংকারী ও (৩) নাফরমান শয়তান। অতঃপর জাহান্নাম বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগকে গ্রীস করিয়া ফেলিবে। অথচ তখন হিসাব-নিকাশের চল্লিশ বছর বাকী।


8১. মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,
8২. তাহাদিগের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচূর্যের মধ্যে।
8৩. ‘তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।’
88. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
8৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী।
8१. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য,
8৮. যখন উহাদিগকে বলা হয়, ‘আল্লাহ্র প্রতি নত হও, উহারা নত হয় না।’
8৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৫০. সুতরাং উহ্হারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে!
তাফসীর ঃ উপরে আল্মাহ্ তা'আলা নাফরমান ও বদকার বান্দাদের পেরিণামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে মুত্তাকী রথথা যাহারা দুনিয়াতে আল্মাহ্র বিধান মানিয়া চলে উহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন ঃ
 থাকিবে, ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে। তাহাদিগের বাঞ্হিত রকমারী ফল-মৃলের প্রাচূর্যের মষ্যে। বদকারদের বিপরীতে। তাহারা কাল ও দুর্গন্ধ ধোঁয়া এবং উষ্ণ ছায়ায় থাকিবে।
 বলা হইবে, তোমাদিগের কর্ম্মর পুরক্কার স্বক্রপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :
 তাহাদিগকে এইর্রপ পুরস্কারই প্রদান করিব।
 অতঃপর আল্লাহ্ ত'র্জালা বিচার দিবসকে অম্বীকারকারীদিগকে ধমক দিয়া বনিতেছেন :
 ও ভোগ কর্রিয়া লও। তোমরা তো অপরাধী। ফলে এক দিন তোমাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ভেমন এক আয়াতে আন্নাহ্ ত'অালা বলেন :

जर्थाৎ जाম जाशानिभকক অল্প কিছুদ্দিন ভোগের সুৰোগ দিব, অতঃপর কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।
 বना হয় বে, আन্লাহ্র সামনে নত হও, জামাতের সহিত সালাত আদায় কর, তখন তাহারা অহংকার ও অবজ্ঞাবশত সেই আহ্নান উপ্পো কর্রিয়া চলে। তাই আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ः
 অতঃপর আল্লাহ্ তাজালা বনেন :
 স্থাপন না করে আর কোন্ কथায় বিশ্বাস স্থাপন কর্রিবে?

ইব্ন আবূ হাতিম .... ইসমাঈল ইব্ন উময়রা (র) হইঢে বর্ণনা করেন यে, ইসমাঈন (র) বলেন বে, আমি এক বেদুঈন লোককে বন্ধিতে ণনিয়াছি, আবূ হৃায়রা (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা মুরসালাত পাঠ করিলে

 এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ত্রিশতম পারা

$$
\begin{aligned}
& \text { সূরা নাবা } \\
& 80 \text { আয়াত, ২ র্পকু, মক্কী }
\end{aligned}
$$

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

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

$$
\begin{aligned}
& \text { oo } \\
& \text { ○ } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ○С } \\
& \text { (IV) }
\end{aligned}
$$


১. উহারা একে অপর্রের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?
২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,
৩. ব্যই বিষয়ে উহাদিথের মধ্যে মতানৈক্য आছে।
8. কখনই না, উহাদিগের ধারণণা অর়াত্তব, উহারা শীী্র জানিতে পার্রিবে।
Q. आবার বলি, কখনই না, উহারা অচিরেইই জানিবে।
৬. आমি কি করি নাই, ভৃমিকে শ্যা
१. ও পर्বতসমূহৃকে कীলক?
৮. আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায়,
৯. তোমাদিগের নিদ্রাকে কর্রিয়াছি বিশ্রাম,
১০. করিয়াছি রাত্রিকে আবরণণ,
১১. এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
১২. আর নির্মাণ কর্রিয়াছি তোমাদিতের উর্ধদেশে সুস্থিত সণ্ঠ আকাশ
১৩. এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্ধল দীশ।
১8. এবং বর্ষণ কর্রিয়াছি মেঘমানা হইতে প্রচূর বারি।
১৫. তদ্बারা आমি উৎপন্ন কর্রি শস্য, উদ্ডিদ,
১৬. ও घন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

তাফসীর ঃ বে সব মুশরিক কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিত এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরশ্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিত আল্লাহ্ ত‘‘আলা উহাদিগের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিয়া কিয়ামতের হাকীকত বর্ণনা করিয়া এবং উহাদিপের মতামত খজ্জন করিয়া বলিতেছেন :

目 जর্থৎ মুশরিকরা একে जপরকে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? উহারা কি কিয়ামত সশ্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? বস্তুত কিয়ামতের বিষয়টি তে একটি ভয়াবহ সংবাদ।
 পুনরুথান। মুজাহিদ (র) বলেন কুর্রান। ত্রে প্র́থম অর্থাঢই সমধিক গ্রহণীয়।

位 বিভক্ত। একদল উহা সংঘটিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে আরেক দল বিশ্ষাস করে না। অতঃপর আল্নাহ্ তা‘আলা কিয়ামত দিবস অস্বীকারকারীদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলিতেছেন ：
 শীঘ্রই জানিতে পারিবে－ুধু শীঘ্রই কেন，এইতো এই এখনই উহা তাহাদিগের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।

অতঃপর আল্নাহ্ তা＇আলা স্বীয় অদ্ভুত ও আশর্যজনক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া নিজের মহান কুদরতের নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্बারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে，যিনি কোন নমুনা ছাড়াই প্রথম পর্যাঢ়ে এতসব বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন， একবার ধ্ণংস হইবার পর পুনরায় উহা সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। এই পর্যায়ে তিনি বলেন় ：
 শয্যারূপে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের করায়ত্ণ করিয়া দেই নাই？
 নাই？ফলে ভূমি এंখন স্থির－শান্ত ও অবিচল হইয়া গিয়াছে। উহার অধিবাসীদের লইয়া পূর্ব্বর ন্যায় এখন আর ভূমি নড়াচড়া করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা＇আলা বলেন ঃ

重 করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদিগের কাউকে বানাইয়াছি পুরুষ আর কাউকে বানাইয়াছি নারী। ফলে তোমরা একজন অপরজন দ্বারা উপকৃত হও এবং নারী－পুরুষের মিলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ：


অর্থাৎ আল্মাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হইল এই যে，তিনি তোমাদিগ ইইতেই তোমাদিতের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন，যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ কंরিতে পার আর তিনি তোমাদিগের মাঝে ভালোবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

位 তোমাদিগের দিনের যাবতীয় ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। সূরা ফুরকানেও এই ধরনের আয়াত রহিয়াছে।




 করিয়াছি যাহাতে মানুষ কাজকর্ম, যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভ্ন্ন উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হয়।
 निर्মাণ কর্রিয়াছি, সাত আকাশ। যাহা অত্যब্ত প্রশস্ত, সুবিচ্তৃত, লম্মা, চఆড়া, অত্যत্ত মজবুত, সুদৃए ও তারকারাজি দ্বারা সাজানো।
 করিয়াছি, যাহা গোর্টা জগতক্কে আনোকিত করিয়া দেয় :
 শ্रচूর পানি বর্ষণ কর্রিয়াছি।

আওखী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছ্ন বে, जर्ब ${ }^{\prime}$

ইবุন আবূ হাতিম.......ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, ইব্ন
 মুকাতিন, কালবী, যায়দ ইব্ব আসলাম এবং আদ্দুর রহমান (র) এইর্প মত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বায়ু মেঘমালাকক পানি একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত করে আর উহাতেই বারি বর্ষিত হয়।


 যাহা বারি বর্ষণ করিবার উপক্রম হইয়াহ, কিন্ু এখনও বারি বর্বিত হয় নাই। বেমন, ভেই মহিলার স্রাব আাসার সময় घনাইয়া আসিয়াছে কিন্ুু এথনও তুরু হয় নাই।
 বর্ণিত आছে ات
 ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ ৷ বनिয়াহেন : উচ্চস্বরে অধিক পরিমাণ লাব্বায়ক বলা হয় এবং অর্ত্যধিক রক্ত প্রবাহিত করা হয়-

অর্থাৎ বেশি বেশি কুরবানী করা হয়। এস্তেহাযা ওয়ালীী এক মহিলাকে রাসৃলুল্নাহ্ (সা) কুরসুক তথ্যা তুলা ব্যবহার কর্রিবার পরামর্শ দিলেল মহিলটি বলিয়াছিল সে. না হুযূর।
 ইইতেই থাকে। ইহা প্রমাণ করে যে, অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

位
 মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা আহার করে। نــــات অর্থ উদ্ডিদ̆ তথা সবুজ তরি-তরকারो যাহা তাজা খাওয়া যায়। 1 - অর্থ- বাগান বা উদ্যান যাহাতে নানা রং ও নানা স্বাদের
 অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট।

|  |
| :---: |
|  |
| (19) وَّ 1 (1) |
| (Y.) |
|  |
|  |
| ه́) |
|  |
| ○¢ |
| 碞 (YY) |
|  |
| \% (Y^) |

১৭. নিশয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস।
১৮. সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, এবং তোমরা দলে দলে সমাপত হইবে,
১৯. আকাশ উন্ুুক করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহ্দার বিশিষ্য।
২০. এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইণলি হইয়া যাইবে মद্রীচিকা।
২১. নিষ্ট্য জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে,
२२. সীমালংখন কারীদিগের প্রত্যাবর্ত্নস্থন।
২৩. সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান কর্রিবে।
২৪. সেথায় উহারা আসাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—
২৫. দूर्भ⿻্ষ পানি ও থृँজ ব্যতীত;
২৬. ইহাই উপযুক্ত প্রতিফন।
২৭. উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,
২৮. এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবনী অস্বীকার করিয়াছিন।
২৯. সব কিছুই অামি সংরক্ষণ করিয়াছি লিথিতভাবে।
৩০. অতঃপর তোমরা আাস্বাদন গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদিগের্র শাস্তিই তুধ্র বৃদ্ধি করিব।
তাফসীর ঃ আল্নাহ্ ত'জালা বনিতেছেন বে, বিচার দিবস তथা কিয়ামত দিবস একটি নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হইবে। উহার এক মুহৃর্ত আগেও হইবে না এবং পরেও হইবে না। কিন্নু উহা কখন সংখটিত হইবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উহা জানে না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন :
 সুযোগ দিতেছি:

जيَّ जَّ দেওয়া হইলে সমস্ত মানুষ দলে দলে সমবেত হইবে।
 (র) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মত সেইদিন নিজ নিজ রাসূলের সংগে সমবেত হইবে।

## যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘অলা বলেন ঃ

为 নিজ নেতার সংগে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্রান করিব।

ইমাম বুখারী（র）．．．．．আবূ হুরয়রা（রা）হইঢ়ত বর্ণনা করেন যে，আবূ হুরায়রা （রা）বলেন，রাসূলুল্লাহ্（সা）বলিয়াছেন ঃ দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান ইইবে চল্লিশ।। সাহাবাগণ জ্জিঞ্ঞাসা করিলেন，কি চল্লিশ দিন？রাসূলুল্লাহ্（সা）বলিলেন ：‘জানি না’। অতঃপর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল，কি চল্লিশ মাস？হুযূর（সা）বলিলেন，‘জানি না’ সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর！তাহা হইলে কি চল্লিশ বছর？রাসৃলুল্নাহ্（সা） র্বলললেন ঃ ‘আমি তাহাও জানি না’। রাসূলুল্নাহ্（সা）বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা আকাশ তথা উপর হইতে বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে যমীন হইতে যেমন ফসল উৎপন্ন করা হয়，তেমনি মানুষও মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে আরশ্ভ করিবে। মৃত্যুর পর মানবদেহের সবই গলিয়া পঁচিয়া যায় কিন্তু একটি হাড্ডি অর্থাৎ মেরুদঔের নীচের মাথার হাড্ডি অক্ষুন্ন থাকে। উহা ইইতেই কিয়ামতের দিন সকলকে পুনর্জীবিত করা হইবে।
 উহা বহুদ্বার বিশিষ্ট হইয়া ফেরেশতা অবতরণের পথ হইয়া যাইবে।
 ফলে সেইগুনি মরীচিকায় পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন，অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ：

重 দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ উহা মজবুততভবে স্থির রহিয়াছে। কিন্তু একদিন সেইগুলি মেঘের ন্যায় চলিতে эরু করিবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 পশমের মত।
． দেখিয়া উহা：ক কিছু－একটা মনে হইবে，কিন্তু আসনে উহা কিছুই নয়। অতঃপর উহার অস্তিত্ সম্পূণ বিলীন হইয়া যাইবে।

إِ লংঘনকারীদিিগের জন্য ওৎৎ পাতিয়া রহিয়াছছ। এই জাহান্নামই উহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তস্থল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন, জাহান্নাম অত্রিম না করিয়া ক্কইই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যার আমল ভালো ইইবে त্, তো জাহান্নাম অতিক্রম করিয়া জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে আর যাহার আমল ভালো নয় সে জাহান্নামেই নিক্ষিজ্জ হইয়া যাইবে। সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল থাকিবে।
 حـَب বला হয়। তবে উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াহে।

ইব্ন জারীর (র)......... সালিম ইব্ন আবুল জাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সালিম ইব্ন आবুল জাদ (র) বলেন, হयরত आলী (রা) একদিন হিলাল হাজারীকে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন বে, কুরআনে বে হাকাব এর কथা বনা হইয়াছে উহার পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বলিলেন, আশি বছর। প্রতি বছর বার মালে হইবে এবং প্রতি মাস ত্রিশ দিনে হইবে আর প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য হইবে। আবূ হরায়রা (রা) আদ্দুল্নাহ ইব্ন আমর, ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আমর ইব্ন মায়মূন, হাসান, কাতাদা রবী ইব্ন আনাস এবং যাহ্হাক (ন) হইতেও এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া याয়। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র)-এর এক বর্ণনা মতে অনুর্ণপ সত্তর বছর। আদ্দুল্নাহ ইব্ন আমর (রা)-এর এক বর্ণনা মতে চল্নিশ বছর যার প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। বশীর ইব্ন কাব (র) বলেন, এক হাজার হইল তিনশত বছর यাহার প্রতি বছর বার মালে, প্রতি মাস ত্রিশ দিনে আর প্রতিদিন হইন দুনিয়ার হিসাব মতে এক হাজার বছর। ইবৃন আবূ হাতিম (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা
 ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এক হাকাব এক মাসে, এক মালে ত্রিশ দিনে এবং এক বছর বার মালে ও তিনশত ষাট দিনে। অার ইহার প্রতিটি দিন ইইন তোমাদিগের হিসাব মতে এক হাজার বছর। কিষ্মু এই হাদীসটি মুনকার। বর্ণনাকারী কাসিম ও জাফ্র উভয়েই সনদের ক্েেত্রে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া বিব্বচিত।

বায়যার (র)....... সুनाয়মান ইব্ন মুসলিম আবুল আ‘‘া (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মুসলিম ইব্ন आবুল आ‘नা (র) বলেন, আমি সুলায়মান তায়মীক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বে, জাহন্নাম হইতে কি কেহ কখ্নো বাহির হইঢে পারিবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাফি‘ (র) ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলূন্মাহ্ (সা) বनिয়াহেন ঃ আল্লাহ্র শ|পথ করিয়া বলিতেছি বে, জাহন্নাম হইতে কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে না। হাকাবের পর হাকাব তাহারা সেথায় অবস্থান করিবে। এক হাকাবে প্রায় আশির অধিক বছর। প্রত্যেক বছর হইল তোমাদিগের হিসাব অনুযায়ী তিন শত ষাট দিন।
 বুঝানো হইয়াছে। প্রতি এক হাকাব সত্তর বছরে, প্রতিটি বছর হইল তিনশত যাট দিনে অর প্রতিটি দিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে, এক হাজার বছরের সমান।
准
 ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।
 . নহে। এক হাকাব শেষ হওয়ার সংগগ সংগে আরেক হাকাব అরু হইয়া যাইবে। বস্তুত ইহাই সঠিক কথা। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন এক হাকাবের প্রকৃত পরিমাণটা বে কত উহা আল্মাহ্ ব্যতীত কাহারোই জানা নাই। তবে বর্ণিত হইয়াছে বে, এক হাকাব হইল আশি বছরে এবং এক বছর তিনশত ষাট দিনে যাহার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।
 জাহান্নামে হুদয় জুড়ান্নোর মতো কোন বস্থু এবং সুপেয় কোন পানীয়ও পাইবে না। পাইবে ய্রু ফুট্ত পানি ও পূঁজ।
 দুর্গক্নময় হইবে। সূরা ص-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে এই সব আযাব হইতে রাক্মা করুন। কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতত

 পরিণাম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআালা বলেন :
 হিসাব দিতে ইইবে বনিয়া তাহারা বিশ্ধাস করিত না।

كَّبُوْ নিদর্শন ও দनীন-প্রমাণ নাযিল করিয়াছিলাম উহারা সেইఆলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত ও অস্বীকার করিত।
 সং্রক্ষণ কর্রিয়া রাখিয়াছি। একদিন আমি উহার প্রতিফন দিব। আমল যদি ভালো হয়
 মন্দ হইবে।
 কর্ার পর উহাদিগকে নক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ ত'অানা বনিবেন, ঢতামরা যাহাতে আছ উহাই আস্বাদন করিতে থাক। এখন হইতে তোমাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি হারাস করা হইবে না। এক এক সময় এক এক রকম শাস্তি আসিয়া তোমাদিগোর সশ্মুখে উপস্থিত হইবে।

কাতাদা (র)...... আদ্দুন্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে তিনি বলেন ঃ জাহান্নামীদের সপ্পর্কে এই আয়াত ব্যতীত এত কঠঠার অন্য কোন আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্ন आবূ शাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, হাসান (র) বলেন, আমি আবূ বার্যা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিনাম বে, কাফি্ররের ব্যাপারে পবিত্র কুরজানের সবচেয়ে কঠোর আয়াত কোন্টি? উত্তরে তিনি বলিলেন : রাসূলুল্মাহ্ (সা) একদিন আল্লাহৃর নাফর্রমনীর কারণণই ধ্ঞংস হইয়া গিয়াছে।" এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে জিসর ইব্ন ফারকাদ দুর্বল বনিয়া প্রমানিত।

৩). মুতাকীদের জন্য আছে সাষ্ন্য,
৩२. উদ্যান, দ্রাষা,
৩৩. সমবয়ক্কা উদ্তিন্ন বৌবনা তंরুণী
৩8. এবং शृर्ণ পান পাত।
৩৫. সেথায় তাহারা 〒नিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য।
৩৬. ইহা পুরক্কার, यথোচিত দান তোমার থ্রতিপালকের।

তাফ্সীর ঃ লৌডাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আল! উহাদিগগর জন্য বে সব নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ্নে, লেই সস্পর্কে আল্নাহ্ ত'আালা বলিতেছেন :
 হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। حداـــق অর্থাৎ খর্জুর এবং বৃক্ষের
 নবযৌবনা সমবয়স্কা হর। অর্থা জান্নাতে মুত্তাকীদিগকে এঁইসব দেওয়া হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন, نـواعـب অর্থাৎ উন্নত সুডৌল স্তন নিশিষ্টা। সূরা ওয়াকিয়ায় হুরদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)............ আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন় যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র সন্ত্টিষ্টিই প্রকাশ পাইবে জান্নাতীদের পোশাকে এবং মেঘমালা তাহাদেরকে আসিয়া বলিবে, হে জ্রান্নাতবাসীরা! তোমরা কি বর্ষণের আকাক্ষাকারী, তখন হঁর বর্ষণ করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,

ইকরিমা (র) বলেন
 কানায় পরিপূর্ণ।
 মিথ্যা কর্থা ऑনিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 থাকিবে না। কারণ জান্নাত ইইল শান্তি নিকেতন। উহা যাবতীয় জ্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ।
 উল্লেখ করা হইল উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রদত্ত উহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বর্দপ দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এই সব অফুরন্ত নিয়ামত দান করিবেন।


##  


৩৭. যিনি প্রতিপানক আকাশমఆनी, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমশ্ত কিছুর, यিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি ঢাহাদিগের থাকিবে ना।
৩৮. সেই দিন রূহ ও ফের্রেশতাপণ সার্রিদদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। দয়াময় যাহাকে অनুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেযা কথ্থা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।
৩৯. এই দিবস সুনিষিচি, অতএব যাহার অভির্নচচ সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হঁঁক।
80. আমি ঢোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সস্পর্ক সত্ক করিলাম; সেইদিন মানুয जাহার কৃত্কর্ম প্রত্যक্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, "হায়, আমি यদি মাটি হইতাম।"

তাফস্সীর ঃ আল্লাহ্ ত'অানা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ ও মহত্ সম্পর্কে বলিতেছেন বে, তিনি আকাশমওনী পৃথিবী ও উহাদিগের অত্তর্বর্তী সমশ্ত কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি পরম দয়ালু. ঢাঁহার দয়া ও রহমত সর্ব্র বিস্তৃত।
 তাহার সহিত কথ্থ বলিতে সক্ম হইবে না। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 তাহার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করিবে? অन্য আয়াতু আল্লাহ্ বলেন :
 সহিত কর্থা বলিতে পারিবে না

准 সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। এই আয়াতে ক্রহ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে; সেই সম্পক্কে মুফাস্সিরগণের প্বিমত রহিয়াছে। কেই বলেন, ক্রু অর্থ আাদম সন্তান তথা মানুবের <্রু। आওखী (র) .... ইব্ন आাব্ম|স (রা) ইইতে ইशা বর্ণনা কর্য়াছেন। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ র্রুহ দ্মারা উদ্দেশা গইন আদম সন্তান। কেহ বলেন ঃ এই রূহ দ্য়া উদ্mশ্য হইল আল্লাহর এক ধরনের সৃষ জ্টীব ! উহারা মানুষও নয় জিনও নয়। তবে উহারা পানাহার করে। ইব্ন আব্বাস (রা). সुজাহিদ, অবূ সালিহ ৫ আ‘মள। (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছছন।

শা‘বী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও যাহ্হাক (র) বলেন, র্রাহ দ্বারা উদ্mেশা হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। নিম্নের আয়াত দ্বারা ইহার স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হইয়াছে।
 আমীন’ উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত ইইতে পার। এই আয়াতে রহহল আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ র্রহ দ্মারা উ়্েশ্য় হইল কুরআন। যেমন, এক আয়াতে অল্নাহ্ পাক বলেন :
 নির্দেশে তোমার কাছে রূহ প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" এইখানে রূহ বলিয়া কুরআন বুঝানো হইইয়াছে।

কেহ বলেন, র্দহ এমন একজন ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্ট জীবের সমান। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সর্ববৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতা।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, র্হ নামক এই ফেরেশতার অবস্থান হইল চতুর্থ আকাক্র। আকাশমণ্লনী, পাহাড়-পর্বত ও সমশ্ত ফেরেশতা অপেক্ষাও সে বড়। প্রতিদিন বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন একাই সে এক সারি লইয়া উপস্থিত হইবে। এই মতটি খুবই গরীব।

তাবারানী (র)....... আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে তুনয়াছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র এমন একজন ফেরেশতা আছে, যদি তাহাকে সমগ্র আকাশ-यমীন গিলিয়া ফেলিতে বলা হয় তো সে এক লোকমায়ই সেইগুলি গিলিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহার তাসবীহ হইল : কিনা তাহাতে আপত্তি রহিয়াছে। ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

উল্লেখ্য যে, ইব্ন জারীর (র) রূহ সম্পর্কিত উপরোক্ত সব ক’টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন ফয়সালা দেন নাই। আমার কাছে রূহ দ্বারা আদম সন্তান উদ্দেশ্য হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়।
 অনুর্মতি ব্যতীত কেইই কথা বলিতে পারিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 ব্যতীত কেইই তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।" সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামভের দিন রাসূলগণ ব্যতীত কেইই কথ্থা বলিতে পারিবে না।


 লেশমাত্র নাই।

为 শরণাপন্ন হউক। অর্থাৎ এমন পথ অবলম্বন কর্কুক, याহা তাহাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত প্পৗছছইয়া দিবে।
 কিয়ামত দিবসের শাস্তি সশ্পর্কে সতর্ক করিলাম। উল্লেখ্য বে, কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে শীঘ্র আসন্ন এই জন্য বনা হইয়াহে বে, উহার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহার আগমন ও সংগঠন নিশ্চিত বলিতেত গেলে উহা আসিয়াই পড়িয়াছে।
 ভালো-মন্দ ও নতুন-পুরাতন যাবতীয় আমল উহাদিগের সম্মুখে পেশ করা হইবে। ফলে মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। ব্যেন অন্য আয়াতে আল্dাহ্ বনেন :
 পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 যাবতীয় আমন সস্পর্কে অবহহিত করা হইবে।

وَيْتُوْلُ ঙের্রেশতাদের হাতে লিখিত উহাদিগের বদ আমল ও উহার অখ্ভ পরিণাম দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে হায়! यদি আমরা দুনিয়ার জীবনে মনুষ না হইয়া মাটি হইতাম!

কেহ কেহ বলেন ঃ মানব ও জিন জাতি ব্যতীত অन্যান্য প্রাণীকুল দুনিয়ার জীবন্ন এক্কে প্রতি অপরে ভে অবিচার করিয়াছে, কিয়ামতের দিন ন্যায়সপ্গতভাবে উহার প্রতিশোধ্ধে ব্যবস্থা করিয়া আল্ধাহ্ তা'আনা বলিবেন বে, এবার তোমরা মাটি হইয়া যাও, তখন কাফিররা বনিবে হায়! আমরাও यদি মাটি হইয়া যাইতাম! অর্থাৎ আমরাও यদি মানুয না ইইয়া পঙ্ হইতাম আর এখন মাটি হইয়া যাইতম।

## সূর্রা नायि"আज

8৬ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


১. শপথ তাহাদিগের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
২. এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়,
৩. এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
8. আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্গসর হয়,
৫. অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।
৬. সেইদিন শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করিবে।
৭. উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি,
৮. কত হ্রদয় সেইদিন সন্ত্রস্ত হইৰবে।
৯. উহাদিগের দৃষ্টি ভীতি-বিহবলতায় নত হইবে।
১০. তাহারা বনে, ‘অমরা কি পুর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—
১১. 'গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'
১২. তাহারা বলে, ‘তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।’
১৩. ইহাতো কেবল এক বিকট আওয়াজ।
১8. তখনই ময়দানে উহাদিগের আবির্ভাব হইবে।

তাফসীর ঃ ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মাসরুক, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ সালিহ, আবূ যোহা ও সুদ্দী (র) বলেন : ফেরেশতা । অর্থাৎ ফেরেশতা বিভিন্নভাবে মানুষের র্দাহ কবজ করিয়া থাকেন। কাহারো র্রহ অত্যন্ত কঠোরভাবে কবজ করা হয় আবার কাহারো রূহ বন্ধন মুক্ত করার ন্যায় আরামের সহিত কব্জ করা হয়। し しُ ফেরেশতা যাহারা মৃদুভাবে রূহ কবজ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের রূহ নির্মমভাবে উৎপাটন করিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অতঃপর জাহান্নামে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।
 কাতাদা (র) বলেन, নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন : " কঠোর যোদ্ধা। কিন্তু এই সবক’টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিই সর্বাধিক বিঙ্দ। অর্থাৎ রুহ কবজকারী ফেরেশতা। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত ইহাই।
 বলেন,,

সাঈদ ইব̣ন জুবায়র এবং আবৃ সালিহ (র)-ও এইর্পপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন । মুজাহিদ
 বলেন ः নক্ষচ্ররাজি। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ নৌयाন।
 মুজাহিদ, आंবূ সালিহ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে वে,
 जণ্ণগামী। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে বে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দশ্য হইন মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন ঃ নক্ষত্ররাজি। আত। (র) বলেন, जাল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত ঘোড়া।
 মুজাহিদ, আতা, আবূ সালিহ, হাসান, কাতাদা, রবী ইবৃন আনাস ও সুদ্দী (র) বলেন,
 কেরেশেত আল্লাহ্র নির্দেশে আকাশ হইতে পৃথিবীর সকল কর্ম নির্বাহ করে।
 প্রক্পিত্ত করিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন ঃ এই আয়াতে থ্রথম ও দ্বিতীয় শিংগা ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র)-সহ অনেকেই এই মত ব্যত্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........... উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ঊবাই ইব্ন কাব (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "প্রকপ্পিতকারী শিংপা ধ্মনি আসিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্ধনি। অর্থাৎ মৃত্য যাবতীয় বিপদাপদসহ আগমন করিবে। এই কথা ఆনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হৃযূ! আমি यদি আমার অयীফার পূর্ণ সময়ে আপনার উপর দর্রদ পাঠ করি তাহা হইলে কেমন হয়? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ঢাহা হইলে, আল্নাহ্ ত'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় চি্্তা ও অশান্তি দূর করিয়া দিবেন।

অन্য এক হাদীসে অছে বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিয়া বলিতেন, হে লোক সকন্ন! তোমরা আল্লাহৃকে শ্মরণ কর। প্রকপ্পিতকারী শিংগা ধ্বনি আসিয়া পড়িবে। উহার অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংপা ধ্ধনি অর্থাং মৃত্যু উহার যাবতীয় বিপদাপদসহ আসিয়া পড়িবে।
 ইববন আব্dাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন : \% जীত-সস্ত্ত।



 কুরাইশরা মুশরিকরা এবং যাহারা মৃত্যুর পর্রে পুনরুথ্খানকে অস্বীকার করে তাহারা বলে, সৃত্যুর পর পলিত অস্তিত্ণ পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা পৃর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইব!


 নাম রহিয়াছে। যथা জাহীম, সাকার, হাবিয়া, লাयা ও হুতমা এবং হাফিরাও জাহন্নামের একটি নাম।
 আমািিগকে পুনরায় জীবিত কর্রেন তাহা হইলে তো আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।

位 বলিতেছেন, কাফির মুশরিকরা বেই পুনরু্থানকে অসষ্বd মনে করিতেছে। আমার কুদরতের কাছে উश্ একটি ব্যাপারই নয়। একদিকে বিকট একটি আওয়াজ দেওয়া ইইবে আরেকদিকে সকলে ময়দানে উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ আল্নাহ্র নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ) শিংপায় ফুৎক্কার দিবে। সংণে সংণগ পূর্বাপর সকল মানুম আল্লাহ্র সস্মুত্থ উপস্থিত হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে থাকিবে। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ সেইদিন আল্ণাহ্ ত'আআনা তোমদিগকে আহ্木ান করিবেন। ফলে তোমরা সেই ডাক্ক সপ্রশংস সাড়া দিবে। তখন তোমরা মনে করিবে বে, তোমরা কব্বরর কিছুম্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়াছ। অন্য আয়াত্ আল্লাহ্ বলেন :
 এর্কটি নির্দেশ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : আওয়াজ। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় সৃষ্টির উপর সর্বাপপপ্মা বেশি রাগাত্যিত হইবেন কিয়ামতের দিন। আবূ মালক ও রবী ইবৃন আনাস (র) বলেন,



 ইইতে ভূপৃষ্ঠে বাহির করিয়া আনা ইইবে। উছমান ইব্ন আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ



 উপরিভাগ।

১৫. তোমার নিকট মৃসার বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি?
১৬. যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা ছুওয়ায় তাহাকে আহ্নান করিয়া বনিয়াছিলেন,
১৭. 'ফির্রাওনের নিকট যাও, সে তো সীমানংধন করিয়াছে।’
১৮. এবং বল, ‘তোমার কি আগ্গহ আছে বে, ঢুমি পবিত্র হఆ-
১৯. ‘আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি,, যাহাতে पूমি তাঁহাকে ভয় কন?’
২০. অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।
২১. কিন্ুু সে অস্বীকার করিন এবং অবাধ্য হইল।
২২. অতঃপর সে পচাত ফিবিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।
২৩. সে সকনকেে সমবেত কর্রিল এবং উচ্চঃব্বরে ঘোষণা করিল,
২8. অর বলিন, ‘আমিই তোমাদিগের শ্শেষ্ঠ প্রতিপালক।’’
২৫. অতঃপর আল্লাহ উহাকে অ!খিরাতে ও দুনিয়াতে কঠিন শান্তি দেন।
২৬. ভে তয় করে তাহার জন্য ইহাত্ অবশ্যই শিক্ষা রহহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘ালা তাহার রাসূন মুহাম্মদ (সা)-কে এই সংবাদ দিতেছেন বে, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে ফিস্রুওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিতিন্ন মু'জিया দ্বারা সাহাय্য কর্রিয়াহিনেন। কিঙ্ু তথ্থাপিও ফিরজওন আবাধ্যতা ও
 পাকড়াও করেন। সুত্রাং যাহারা আপনার বিরোধিতা করিরে এবং আপনার প্রতি প্রেরিভ ওহীকে অস্বীকার করিবে তাহাদিগককক অনুর্প শাস্তি দেওয়া হইবে। এই দিকে ইংগ্গিত কর্রয়াই সবশেষে আল্লাহ্ ত'অলা বলেন :
 জন্য শিক্ষা রহহিয়াছে। আল্gাহ् ত'আলা বনেনন :

जर्থाৎ आপनि कि মূসার সংবাদ ऊনিয়াছছেন যथন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তুওয়া নামক পবিত্র উপত্তকায় ডাক্কিয়া বনিলেন,
 ও অবাধ্যত কর্রিয়াছে।
 নিকট গিয়া তাহাক্ বন, তোমার কি আপ্থহ আছে বে, আল্লাহ্র আনুগত্য লাভ করিয়া পবিত্র হও এবং আমি তোমকে তোমার প্রিপানকের আনুগত্য দাসত্রের সন্ধান দিব, যাহাত তুমি আল্লাহ্র সামনে নভ হইয়া ঢাহার অনুগত হইয়া যাইবে।
 সহিত আল্লাহ হৃইতে প্রাঞ্ট সুশ্পট্ট দলীল ও এক শক্তিশালী নিদর্শনও দেখান।
' (অi)-এর বির্রাধ্ত্। করিল।


 मा丁্র ;

信 নমবেভ করিয়া ঘোেণা করিল বে, আমি তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

ইব্ন আব্বাস (রা) বালেন, "আমি ছাড়া তোমাদিগের আর কোন ইলাহ আছে বলিয়া আমার জানা নাই।" ফিরআওন এই কথাটি বলার চল্লিশ বছর পর "অমিই .তামাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রত্পিালক" কথাটি বলিয়াছেন। আল্লাহ্ ত!'অলা বলেন ঃ

 খ্যেদাদ্রাiীদের জন্য শিক্ষা ইইয়া রহিয়াড্ছ।

অन্য এক আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :
 आমি উহাদিগকে জাহান্নামের প্রতি আজানের হোত বানাইয়াছি। কিয়ামতের দিন উशাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা হইবে না।


 नाফ্রমান্গ । তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সন্দেহাতীতন্রৃপে সঠিক।
 আল্মাহ়কে ভয় করে ফিররাঙনের এই ঘটনায় শিক্ষা রহিয়াছে।

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

२৭. তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছ্ন।
২৮. তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিনন্ঠ্চ কর্রিয়াছেন।
২৯. তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছুন এবং পকাশ করিয়াছেন সূর্যালোক।
৩০. এবং পৃথিবীকে ইহার পরর বিষ্থৃত করিয়াছেন।
৩১. তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,
৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃছ্তাবে ধ্রোথিত কর্রিয়াছেন।
৩৩. এই সমষ্ঠ তোমাদিগের ও তোমাদিগের আা‘‘মমের ভোগের জন্য।

जাফ্সীর ঃ যাহারা মৃত্যুর পর পুনরুথ্থানকে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ ত'আनা প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন :
 কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি করা? অর্থাৎ তোমাদিগকে সৃষ্টি করা অপেক্মা আকাশ সৃষ্টি করা অধিক কঠিন। বেমন, অन্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বনেন ঃ
 ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টিন চেট্যে বড়़ কাজ। অन্য আয়াতে আল্ধাহ্ বলেন :



 ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ः
 চওড়া সুবিস্টৃত, সুবিনযস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।
 এবং সূর্यালোক দ্বারা দিবসকে করিয়াছেন আলোকময়।
 রাত্রিকে তিনি অন্ধাকারাচ্ছ্ন করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সাঈদ ইবৃন জুবায়র (র)
 দিবসকে आলোকময় করিয়াছেন।
 আয়াতের ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে :

Lick পানি ও তৃণ। উন্লেখ্য বে, সূরা হামীম সাজদায় বলা হইইয়াছে বে, পৃথিবীকে আকাশ সৃৃ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা ছইয়াছে। কিষু পৃথিবীর বিস্তার ও নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান্ো ইইয়াহ্ আকাশ সৃষ্টির পরে। ইব্ন আব্বাস (রা)সহ আরো অনেক হইতে এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইব্ন জারীর (র)-ও ইহাই পছ্দ কর্রিয়াছেন।
 প্রোথিত করিয়াছেন। বস্তুত আল্ধাহ্ তাজালা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞনীী ও দয়াময়।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) ছইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূনুল্बाহ् (সা) বनिয়াছেন : "আল্লাহ্ ত'অলা পৃথ্বিবীক সৃৃ্টি করিবার পর উহা নড়াচড়া ক্লরিতে ুরু করে। তখন পর্বত সৃট্টি করিয়া চাপা দিলে পরে পৃথিবী স্থির ইইয়া যায়। ইহা দেথিয়া অবাক ইইয়া ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে বে, ছে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় অপেক্ষা আর কোন শক্কিশালী বসু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যা, আছে, লোহা। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিয়া, হে আল্লাহৃ! লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশাनী বস্তু আছू কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যা, আছে, আత্তন। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, আাুন অপেক্ষা কোন শক্তিশানী জিনিস আছে কি? আল্পাহ্ বनिনেেন, হ্যাঁ আছে, পানি। ফেরেশতারা জিজ্s্যসা করিল, হে আল্লাহ্! পানি অপপক্ষা কোন শক্তিশালী বস్గু আছে কি? আল্নাহ্ বলিলেন, হুঁা আছে, বাযু। অতঃপর ফেরেশতত জ্জ্ঞাসা করিল, হে আল্নাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্য্য বায়ু অপেক্ষা কোন শক্তিশানী কিছু আছে কি? উত্তরে আল্লাহ্ ত'আলা বলিলেন, "গাঁ, আছে, সেই আদম সন্তান, বে ডান হাতে দান করে আর তার বাম হাতও তাহা টের পায় না।"
 প্রবাহ করা, ৩丹 ধন প্রকাশ করা, নদী-নালা প্রবাহিত করা, ফ্সলাদি, গাছ-গাছড়া, তর্ত--তা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা ইত্যাদি সবই মনুম এবং সেই সব জীবজন্তু ভোের জন্য যাহা এই দুনিয়ার জীবনে মানুষ্ের বিভিন্ন টপকারে আলে।
৩8. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে,
৩৫. সেই দিন মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে,
৩৬. এবং থ্রকাশ করা ইইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য।
৩৭. অनন্তর «্যে সীমানংঘন করে,
৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে বাছিয়া লয়,
৩৯. জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।
80. পক্ষান্তরে বে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুথ্খ উপস্থিত হওয়ার ভয় রাথে এবং থ্রবৃত্তি ইইতে নিজেকে বিরত রাথে,
8). জান্নাতই হইবে ঢাহার আবাস।
৪২. উহারা ঢোমাকে জিঞ্ঞাসা করর, ‘কিয়ামত সম্পর্কে’, ‘উহা কখন ঘটিবে?

## 8৩. ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!

## 88. ইহার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরইই নিকট।

8৫. যে উহার ভয় রানে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।
৪৬. যেইদিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!
 যथন মহাসংকট ঊপস্থিত হইবে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ஃ কিয়ামত দিবস। यেমন অন্য আয়াতে আল্নাহ্ বলেন ः

 কৃত ভালো ও মন্দ প্রিটি আমলের কথাই স্মরণ করিবে। বেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :
 করিবে। কিন্মু সেই উপদেশ গ্রহণে কোন ফল হইবে না।

जर्थाৎ জাহান্নামকে প্রকাশ করা হইবে। ফনে , মনুষ সচক্ষে উহ দেখিতে পাইবে।
 অর্থাৎ বে ব্যক্তি সীমানংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে পরকানীন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহার আবাস ইইবে জাহান্নাম, খাদ্য হইবে যাক্কুম এবং পানীয় হইবে হামীম বা ফুট্ত গরম পানি।

 প্রবৃক্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে তাহার আবাস হইল জান্নাত। অতঃপ্র আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 Lín উহা কখন সংখটিত হইবে? আপনি বনিয়া দিন ভে, আমার এবং সৃষ্টির অন্য কারোই ইহা জানা নাই। একমাত্র জাল্লাহইই জানেন, কিয়ামত কবে সংখটিত হইবে।


আর এই কারণে হযরত জিবরীী (আ) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পক্কে জিজ্ঞাসা কর্রিলে তিনি বলিয়াহিলেন, "यাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।"

## 

 আল্লাহূ, আযাব সম্পর্কে সত্ক করা। অতঃপর বে আল্লাহহকে ভয় করিবে এবং আপনার আনুগত্য করিবে সেই সফল্ন লাভ করিবে আর যাহারা আপনাকে অস্বীকার করিবে ও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য ঞ্পংস অনিবার্য। কবর ইইতে উঠিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত ইইবে, তथন তাহাদিগের মনে হইবে যেন দুনিয়ার জীবনটা ছিন এক সকাল বা এক বিকালের সময়্যের পরিমাণ।

ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জোহর হইতে সূর্यাশ্ত পর্যন্ত সময়ট্রকুকে ৷ জীবনকে এত ক্কুদ্র বলিয়া মনে হইবে।

## সূর্রা আবাসা

$8 ২$ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

## 

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

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

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

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

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

১. সে ऊ্রকুঞ্চিত করিল ও মুখ ফির্রাইয়া নইল,
২. কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
৩. তুমি কেমন করিয়া জানিবে- সে হয়ত পরিষ্দ্দ হইত,
8. অथবা উপদ্দশ গ্রণ করিত, ফানে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
৫. পক্ষান্তর্র বে পরওয়া করে না,
৬. पूমি ঢাহার প্রতি মনোবোগ দিয়াছ।
৭. অথচ সে পরিও্ל্ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ন নাই,
৮. অन্য পক্কে বে তোমার নিকট ছুট্যিয়া আসিল,
৯. আর সে সশংকচিত্ত,
১০. पুমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলে।
১১. না, এই আচরণ অনুচিত, ইহা তো উপদেশবাণী;
১২. বে ইচ্মা করিবে, সে ইহা স্মরণ রাথিবে,
১৩. উহা আছে মহান नিপিসমূহে
38. याহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবির্র,

১৫, ১৬. মহান, পৃত-চরির্র লিপিক্র হচ্ঠে লিপিবদ্ধ।
ঢাফস্সীর ঃ বহ মুফাস্সিরের অভিমত হইন এই বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) একদিন জননক কুরাইশ নেতকে দীনের কথা ধুঝাইতে ছিলেন। ইত্যবসরে ইব্ন উম্মে মাকতূম, यিনি পৃর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলোন- আসিয়া দীন্নে বিভিন্ন বিবয়ে জিজ্ঞাসা করিতে
 বিধায় ইবৃন উন্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ দ্ন নাই। তখন আল্লাহ্ ত‘জাল! এই আয়াত্জলি নাयিল করেন।



 ইইতে বিমুখ হইয়া খোদাদ্রাহী জ অহংকাড়ী /লাকটির রহিত আলাপে ন্ত थাকা आপনার শান ও উন্নত চরিত্রের জন্য শোভনীয় হয় নাই ! ক্ররণ. বিচিত্র কি ছিল ভে, এই

লোকটি হয়.ত পরিশুদ্ধ হইত, আল্লাহ্র কথা শ্গনিয়া অন্যায় ও অপরাধ হইতে বিরত থাকিত এবং আল্মাহ্র বিধান পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইত। সুতরাং কেন আর্পনি এই বেপরোয়া ও থোদা বিমুখ লোকটির প্রত্তি পৃর্ণ মনো-সংয়াগ করিলেন? সস পবিত্রতা অর্জন না কর্রে তো তজ্জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।

মোটকথা, এই আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে ইতর-जদ্র, দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব, দাস-মুনিব, ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ ইত্যাদির गাঝে কোন ভেদাভেদ নাই- বরং এ ব্যাপারে সকলকেই সমান চোখে দেখিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা যাহাকে ইত্মা তাহাকে হিদায়াত দান করিবেন। হাফিজ আব্ ইয়ালা (র) ......... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) عـبـس
 বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। ইত্যবসরে ইব্ন উন্মে মাকতূম (রা) তাঁহার কাছে আগমন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঢাঁহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা
 অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

আবূ ইয়ালা ও ইব্ন জারীর (র)........... আয়িশ! (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ : মাকতূম সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হুযূর! আমাকে হিদায়াতের কথা শিক্ষা দিন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) তখন জনৈক কুরাইশ নেতার সহিত কথা বলিতেছিলেন। ফলে তিনি ইব্ন উম্মে মাকতৃহ্ের প্রতি মনোযোগ না দিয়া সেই কুরাইশ নেতার সহিতই আলাপ করিয়া যাইতেছিনেন এবং কথার ফাঁকে ফাঁকক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন , "কি বল, আমি কি ভুল বলিলাম?" আর লোকটি উত্তরে
 ولـتُوْتُى

ইবุন জারौর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) আওফীর সৃত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উতবা ইব্ন রবীয়া, আবূ জাহল, ইব্ন হিশাম ও আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিবের ঈমান ও হিদায়াতের প্রতি খুবই কৌতূহলী ও আকাঙ্ষিত ছিলেন। একদিন তিনি ইহাদিগের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে আদ্দুল্নাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম নামক এক অন্ধ সাহাবী আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন উহা হইতে আমাকে কিছু শিক্কা দিন। কিন্তু রাসূলুল্মাহ্ (সা) তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া ঙ্র কুঞ্চিত করিয়া অন্যদের সহিতই কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আলাপ শেষে ঘরে. যাইবার পথে আল্লাহ্ তা‘আলা (সা) ইব্ন উম্মে মাকতূমকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন এবং যতুসহকারে তাঁহার কথা অনিতেন এবং সর্বদা তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে কি না খোঁখবর নিতেন।

উল্লেখ্য বে, অধিক সংখ্যক মুফাসৃসিরদের মতেই আলোচ্য আয়াতঙ্গি ইব্ন উম্মে মাকতৃন্মের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার নাম ছিল আাদ্দুল্নাহ্। তবে অনেকে তাহাকে আমর বলিয়া ডাকিত।
 সৃষ্টি না করার নির্দেশ প্রদান করা একটট উপদ্দশ । কাতাদা ও সুদ্দী (র) বনেন : انَّ "ةَ
" স্মরণ রাখিবে ও তাহার আইন মানিয়া চলিবে। কিংবা আয়াতের অর্থ হইল, বে ইচ্মা করিবে, সে আল্লাহ়র ওহীর কথা স্যরণ রাখিবে।
, जर्बा؟ जই সूरा या এই উপদেশবাণী- বরং গোটা কুরজানই উন্নত মর্যাদা সশ্পন্ন যাবতীয় পংকিলতত ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পবিত্র মহান লিপিসমূহে রহিয়াছে।




 সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নিবতী

 উদ্mশ্য সেইসব ফেরেশতা যাহারা আল্লাহ্র পক্ষ ইইতে ওহী অবতরণ করেন যাহা দারা মানুষ সংশোধন লাভ করে।

كَ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, কুর্ানের ধারক-বাহকগণ কথায় ও কাজে পৃত-চরিত্রের অধিকারী হইতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বनिয়াছেন : "দক্ষতার সহিত বে ব্যক্তি কুর্ান পাঠ করে লে মহান পূত-চরিচ্রের অধিকারী কুরजান লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতার সমান মর্যাদা লাভ করিবে। আর বে ব্যক্তি, কষ্ঠ করিয়া কুরজান পাঠ করিবে, ঢাহাকে দুইশ্ণণ সওয়াব দেওয়া হইবে।" বুथারী ও মুসলিমসহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্নে।

১৭. মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

১b. তিনি উহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
১৯. ক্রবিন্দু হইতে তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,
২০. অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন ।
২১. তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।
২২. ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।
২৩. এই প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।
২৪. মানুষ ঢাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।
২৫. আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি;
২৬. অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;
২৭. এবং উহ্হাতে আমি উৎপন্ম করি শস্য;
২৮. দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,
২৯. যায়তৃন, থর্জুর,
৩০. বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,
৩১. ফল এবং গবাদির খাদ্য,
৩২. ইহা তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন‘আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর ঃ যাহারা মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে; আল্লাহ্
 মানুষ ধ্নংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

যাহ্হাক (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ل لُ 'لــــن الانــــــان
 আয়াতের অর্থ হইল, কোন্ জিনিস তাহাকে কাফির বানাইন অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিবার প্রতি উদুদ্ধ করিল? কাতাদা (র) বলেন ঃ مـ অর্থাৎ মানুষ কত অভিশপ্ত! অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা একটি তুচ্ছ বস্তু দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা এবং প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে নিজের শক্তি সম্পর্কে বলিতেছেন :
 বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করির়াছেন ঔক্রবিন্দু হইতে, পরে উহার হায়াত, রিয়ক, আমল এবং ভালো কি মন্দ তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

 অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা মানুম্ষের জন্য মায়ের পেট হইতে বাহির হইবার পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইকরিমা, যাহ্হাক, আবূ সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল ঃ অতঃপর আমি মানুষের জন্য দীনের উপর চলার পথ সহজ করিয়া দিয়াছি।

## যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

 সন্ধান দিয়াছি। হয়ত সে কৃতজ্ঞ হইবে নতুবা অকৃতজ্ঞ ইইইবে। হাসান এবং ইব্ন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য।
 একদিন উহাকে মৃত্যু দান করেন ও কবরস্থ করেন ।
 জীবিত করিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত করিবেন। এই পুনরুত্থানকেই অন্য শব্দে বা‘ছ ও নুশূর বলা হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মাটি মানুষের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঞকে খাইয়া ফেলে। কিন্তু সরিষার দানা পরিমাণ মেরুদত্ডের মাথার একটি হাড্ডি অক্ষত থাকে। উহা হইতেই মানুষ পুনরায় জীবিত হইবে।" এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্ধয়ে উল্লেখ রহিয়াছে।
 এই যে, অকৃতজ্ঞ মানুষ দাবী করে যে, তাহারা নিজের আআ্মার এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র হক আদায় করিয়াছে; তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। বস্তুত মানুষ আল্মাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ আদায় করিতে পারে নি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র), ইব্ন আবূ নাজীহ (র) সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা
 পুরাপুরি আদায় করিতে পারিবে না। ইমাম বাগাবী (র) হাসান বসরী (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমার মতে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে কবর হইতে এখনই উথ্থিত করিবেন না বরং নির্ধারিত তাকদীর ও তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পরই এইরূপ করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত উযায়র (আ) বলিয়াছ্ছেন ঃ এক ফেরেশতা আসিয়া আমাকে বলিল, কবরসমূহ হইল পৃথিবীর পেট আর পৃথিবী হইল, সৃষ্টির মা। যখন সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করা শেষ হইয়া যাইবে এবং মৃত্যুবরণ করিয়া সবাই কবরে চলিয়া যাইবে তখন দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং পৃথিবী তাহার উদরস্ত সমুদয় বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করিবে আর কবরসমূহ তাহার মধ্যকার সবকিছু বাহির করিয়া ফেলিবে। এই বর্ণনা আমার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রাখে।
 কথা শ্মরণ করাইয়া দিয়া বনিতেছেন বে, মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি নক্ষ্য করুক বে,
 পৃথিবীত বারি বর্ষণ করি এবং ভূমিকে প্রকৃষ্ঠ র্পপে বিদারিতি করি।
 : করিয়া উ্গাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাক-সবজী, যায়ত্নন, থর্জুর, বহহৃৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। أبَّ বলা হয় ভূমি উৎপন্ন সেইসব বস্তুকে যাহা গবাদি পশ্তর খাদ্য- মানুম্বে নয়। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ : কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে বে, তাহারা বলেন ঃ মনুষের জন্য
 যাহা কিছू উৎপন্ন হয় তাহাকেই ${ }^{\prime}$ ! বলা হয়। যাহ्হাক (র) বলেন, ফল ছাড়া ভূমিতে উৎপন্ন সবকিছুকেই "ب́! বলা হয় ইত্যাদি।
 এবং তোমাদিগের আন আম তথা জীব-জানোয়ারের ডোগের জন্য সুষ্টি করিয়াছি।

|  |
| :---: |
| O¢ (rq) |
|  |
| \% (rq) |
| (rv) |
|  |
| \%) |
| ¢ (ع.) |
|  |
| (EY) (\%) |

৩৩. যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,
৩৪. সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে
৩৫. এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,
৩৬. তাহার পত্রী ও তাহার সন্তান হইতে;
৩৭. সেইদিন উহাদিগের প্রত্যেকের হইবে এমন অরুুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্ধল,
৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ম
80. এবং অনেক মুখমণ্গল সেইদিন হইবে ধৃলি-ধূসর,
8১. সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
8২. ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।
 মধ্যে একটি নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ : ألـصـًا সম্ভবত শিংগায় ফুৎকারের

 কিয়ামতের দিন মানুষ আশ্মীয় স্বজনকে চোখে দেখিয়া পলায়ন করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ সেই দিন অবস্থা খুবই ভয়াবহ হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন, কিয়ামতের দিন স্বামী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বলততে স্বামী হিসাবে দুনিয়াতে আমি তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলাম? উত্তরে স্ত্রী স্বামীর যথাসম্ভব প্রশংসা বর্ণনা করিবে। তখন স্বামী তাহাকে বলিবে, বেশি কিছু নয়; আজ তোমার কাছে আমি একটি মাত্র নেকী প্রার্থনা করিতেছি। ছুমি আমাকে একটি মাত্র নেকী দান কর। আশা করি উহা দ্বারা আমি এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। উত্তরে স্ত্রী বলিবে, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, উহা নিতান্তই নগণ্য বস্তু। কিন্তু একটি নেকীও আমি তোমাকে দিতে পারিব না। কারণ তোমার ন্যায় আমিও আজ বিপদগ্গস্ত। তুমি যাহার ভয় করিতেছ, আমিও উহার ভয় করিতেছি।

অপরদিকে পিতা ছেলেকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বৎস! বলতো দুনিয়াতে আমি তোমার কেমন পিতা ছিলাম? উত্তরে ছেলে পিতার যথাসম্ভব প্রশংসা করিবে। তখন পিতা বলিবে, বৎস! আজাজকের এই ভয়াবহ দিনে বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমার বিন্দু পরিমাণ নেকীর প্রয়োজন। তুমি আমাকে সামান্য একটু নেকী দান কর। উত্তরে ছেলে বলিবে, আব্বাজান! আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা বেশি কিছু নহে, কিন্তু আপনি যেই বিপদের ভয় করিতেছেন, আমিও উহার ভয় করিতেছি। আপনাকে কোন নেকী দান করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয় ।

কিয়ামতের ভয়াবহত সম্পক্কে সহীহ হাদীসে আছে বে, সেইদিন মুক্তি লাভের সুপারিশের জন্য মানুষ একে একে প্রত্যেক নবীর কাছে বর্ণা দিবে। কিষ্ু সকলেই অপারগত প্রকাশ করিয়া নাফ্সী নাফ্সী করিতে থাকিবে। এমনকি হযরত ঈসা (আ) বनিবেন, অन্য কারো জন্যে তো দূরের কথা আজ জন্মধাত্রী মা মরিয়মের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার সাহসও আমার নাই।
 নিজ্জেকে লইয়া বাস্তু থাক্কিবে। ফলে কেইই কাহার্যা কোন ঊপকার করিতে পারিবে না।

ইব্ন আবৃ হাতিম (র)....... ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বনেন, রাসূনুল্নাহ (সা) বनিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে নাঞা পা, উলজ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থৃয় হাশর ময়দানে সমবেত করা হইবে।" এই কथা Жनিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈকা স্ত্রী জিঞ্sসা করিলেন, তাহ হইলে কি আমরা

 নিজ্জেকে নইয়া এমনভাবে ব্যস্তু থাকিবেে বে, অন্য সবদিক ইইতে তারা সম্শূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে বে, রাসূলুল্ণাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত হাদীস বলার পর এক মহিলা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে কি একে অপরের তুণাংগ দেথিবে না? উত্তরে রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আরে সেইদিন প্রত্যেকে নিজেকে লইয়া এমনভবে ব্যস হইয়া পড়িবে বে, অন্যদের হইতে তাহারা সশ্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "কিয়ামতের দিন তোমরা নাছা পা, উলサ দেহ ও খত্না বিহীন অবস্থায় উথিত হইবে।" এই কথা 〒নিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে তুজাংগ দেখা যাইবে না ? উত্তরে রাসূলূন্মাহ (সা) বনিলেন ঃ সেই দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যু থাকিবে। হযরত সাওদা (রা) হইতেও এই মর্মে একটি হাদীস রহিয়াছে।
, जُर्थाৎ किয়ামতের দিन মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক দলের মুথম্ভল হইবে উজ্জ্ণল, সহাস্য এবং অন্তর হইবে শ্রফুল্ধ! ইহারা হইবে জান্নাতী।
 কাফির ও পাপাচারী। অর্থাৎ ইহারা সেই সম্প্রদায় যাহাদিগেের অন্তরে কুফরী রহিহ়াছে এবং কাজে-কর্মে যাহারা পাপী ও আল্লাহৃর অবাধ্য।

## সূরা তাকবীর

২৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

## 

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 対 (Ir) }
\end{aligned}
$$

১. সূর্य যখন নিষ্প্রভ হইবে,
২. যখন নক্ষত্ররাজি থসিয়া পড়িবে,
৩. পর্বতসমূহকে যখন চলমান কর্রা হইবে,
8. যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত ইইবে,
৫. যখন বন্য পৰ একত্র করা হইবে,
৬. সমুদ্র যখন স্ফীত ইইবে,
৭. দেহে যখন আয়ম পুনঃসংযোজিত ইইবে,
৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
৯. ‘কী অপরাধ্ উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল ?’
১০. যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
১২. জাহান্মাম্মর অগ্মি যখন উদীপিত করা ইইবে,
১৩. এবং জান্মাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
38. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

ঢাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কিয়ামত দিবসকে স্বচক্ষে

 আব্দুল আयীম আমবরী (র) সূত্রে আক্দুর রায়যাক (র) হইতে হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

 অন্ধকার হইয়া পড়িবে। আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইত বর্ণনা করেন,
 সূর্य নিষ্প্রভ হইবে।

রবী ইব্ন भুছায়ম (র) বলেন :
 পৃথিবীতে পতিত হইবে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এক অংশকে অর্য্য অংশের সহিত একত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া আলোকহীন করা হইবে।

ইবุন आবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবุন
 ত'আলা সূর্य, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিক্কে আলোকহীন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপ্র আল্লাহ্ ত'আলা বাযু প্রবাহিত করিবেন ও সমুদ্র আঙ্তন ধরিয়া যাইবে। আমির শা’’ীও এইর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াহেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)..... আবূ মারয়াম (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ
 সূর্यকে আলোকহীন করিয়া জাহান্নামে নিক্কেপ করা হইইবে।

ইমাম বুখারী (র) ...... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই নিপ্র্রড করা হইবে।"
 বেমন অন্য আয়াতে আল্वাহ্ বলেন :

উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের পুর্বে ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। মানুষ হাট-বাজারে নিজ নিজ কাজ্ ব্যুস্ত থাকিবে, ইত্যবসরে অকম্মৎ ঃ (১) সৃর্থ্রের আলো বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, (২) নক্তত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত ইইয়া পড়িবে, (৩) পর্বতসমূহ ভূপৃণ্ঠে ধ্ধসিয়া পড়িবে, (8) ফলে পৃথিবী কাঁপিতে খরু করিবে, (৫) মানুষ, জিন ও পশশাখী সব একাকার হইয়া যাইবে এবং (৬) মানুষ একে অপরের উপর দোনা খাইতে থাকিবে।

आनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, তিনি


ইয়াযীদ ইব্ন আবূ মারয়াম (রা) রাসূनুল্नाহ् (সা) হইভে ${ }^{\circ}$ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্র পরিবর্তে বেইসব জিন ও নক্ষত্র ইত্যাদির উপাসন্না করা হইয়াছিল সবই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। তবে হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আ) ইহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্ুু ইহারাও যদি ইহাদিগের উপাসনায় রাयী থাকিত তাহা ইইনে ইহারাও জাহান্নামে প্রবেশ করিত।
 যাইবে। ফলে যমীন সস্পূর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে।



পরিত্যাগ করা হইবে। উবাই ইব্ন কাব (রা) ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ ঃ. LOLه, LoLo, जর্ৰা মানিক উহা পরিত্যাগ করিবে। সারকথা কিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে বে, মানুষ দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত আকর্ষণীয় নিজদিগের মূন্যাবান সশ্পদের থোঁ--খবর ছাড়িয়াই দিবে। এই অর্থ ছড়াও আরো কিছু जর্থ অন্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা গহণয়েগ্য নয়।
 করা হইবে। ইব্ন আব্বাস্ (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বষ্তু এমনকি মাছি পর্যন্ত একব্রিত করা হইবে। রাবী ইব্ন খুছায়ম এবং সুদ্দী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, মৃত্যুই বন্য প্রর হাশর।

ইব্ন জারীর (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) ${ }^{\circ}$ মৃত্যুই হইল সেইখলির হাশর। তবে মানুষ ও জিন জাতিকে কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তাহাদেরকে দণায়মান করা হইবে।
 হইতে বর্ণনা করেন বে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, হযরত আালী (রা) এক ইয়াহ্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বনতো জাহান্নাম কোথায় ? উত্তরে সে বলিল, সমুদ্র। ऊनिয়া আनী (রা) বनिলেন, তোমর কথা ঠিকই বলিয়া মনে হয়। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ত'আनা বলেন :

 হইয়াছে।

সুনানে আবূ দাউদ্দে আছে বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছ়ন ঃ হজ্জ, উমরা এবং জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন উफ্দেশ্যে সমুদ্র ভ্রমণ করিबে না। কারণ সমুদ্রের নীচে জাহান্নাম্মে অগ্নি রহিয়াছে এবং অগ্নির নীচে আবার সযুদ্র রহিয়াছে। সৃরা ফাতিরে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

 ৩কাইয়া যাইবে।
 বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাজালা বলেন :
 সহগোত্রীয়দেরকে একত্রিত কর।

ইব্ন আবূ হাত্মি (র) ......নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, নু‘মা ইব্ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন:ঃ বে ব্যেই জাতির পথ जনুসরণ করিবে সে সেই জাতিন সহিছ্ তাহার হাশর হইবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ইইবে। কতিপর ডান হাতে আমলনামা নাভ করিবে, কতিপয় বাম হাতে নাভ করিবে, আর কতিপয় হইবে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত অখগামী দল। ইহারাই সমগোর্রীয় দল যাহাদেরকে একख্র করা হৃইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... হयরুত উমর (রা) হইতেःবর্ণিত, তিনি একদিন খুতবা দানকালে দিন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সমগোত্রীর়ূদের সহিত একত্রিত করা হইবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে বে, বেই দুই ব্যক্তি একই ধরন্নর আমল করে তাহারা হয়ত একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বা জাহন্নামে নিক্ষিষ্ট হইবে।

এক বর্ণনায় আছে বে, হযরত উমর (রা)-কে এই আয়াত্ত্র ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি বনিলেন ঃ নেককার নেককার্রের সহিত জার বদকার বদকারের সহিত মিলিত হইবে।

নু'মান (রা) কর্ত্তক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে শে, হযরত উমর (রা) একদিন লোকদিগকে কাহারো কোন উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই বনিলেন ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, জান্নাতী ব্যক্তি তাহার ন্যায় জন্নাতীর এবং জাহান্নামী তাহার ন্যায় জাহান্নামীর সপলাভ


কেহ কেহ বলেন, এই আা়াতের অর্থ হইল যখন দেহের সহিত আত্মার সংদ্যাগ করা হইবে। কেহ বনেন ঃ ঈমানদারদিগকক হুরদের সহিত এবং কাফিরদিগকে শয়তানেদের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইরে। ইমাম কুরতুবী তার্यকিয়া গ্থে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ কর্যিয়াছেন।
 জিঞ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

जর্থাৎ জাহেনী যুগে কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা হইত। ফলে কন্যা সন্তান জনাপ্রহণ করিলে উহাদিগকে জীবন্ত কবর দিয়া রাখা ইইত। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহাদিগকে কী অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল। এইতাবে নিহতদেরকে হত্যার কারণ জিঞ্ঞাসা করা হইলে দেখিয়া হত্যাকারীরা বেশী আতংকিত হইবে। আর যখন এই হত্যাকাও সপ্পক্কে নিহতদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইরে, তাহা হইলে হত্যাকারীদিগকে কত কড়াজাবে জিঞ্ঞেসাবাদ করা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

[^2]आनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন : ${ }^{\circ}$ প্রার্থনা করিবে। সুদ্দী এবং কাতাদা (র) হইতে এইর্রপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই


ইমাম আহমদ (র) ...... জুयামi বিনতে ওহাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জুযামা বিনতে ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বनिয়াছেন, আমি একবার লোকদিগকে গর্তাবস্থায় সহবাস করিতে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিনাম। কিন্ুু জানিতে পার্রিলাম বে, রোম ও পারস্যের মনুষ এইন্রপ করিয়া থাকে কিন্ু তাহাত্ সন্তানের কোন ফতি হয় না। অতঃপর কতিপয় সাহাবা আযল (ভোনি গর্ভের বাহিরে বীর্যপাত ঘটানোকে আযল বলা হয়) করিবার অনুমতি ঞ্রার্থনা করিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, ইशাও এক ধরনের গোপন জীবন্ত সমাধিস্থ কর্রার শামিন। -এর মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) ...... সালামা ইবৃন ইয়াবীদ জুফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সালমা ইব্ন ইয়াयীদ (রা) বলেন, আমার ভাই আর আমি রাসূলূল্মাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, হে আল্মাহুর রাসূল! আমাদিগের মা মুলাইকা। তিনি আা়্ীয়ত সপ্পর্ক বজায় রাখিতেন, অতিথি আপ্যায়ন করিত্নে এবং আরো অনেক ভালো কাজ করিতেন। কিষ্ুু তিনি জাহেলী যুপেই মারা যান। এখন তাহার এইসব ভালো কাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে কি? উত্তরে রাসৃন (সা) বনিলেন, না। আমরা বলিলাম, তিনি আমাদিগের এক বোনকে জীবন্ত কবর দিয়াছ্ছিনেন। ইহাতে কি তাহার কোন উপকার হইবে? রাসূনুল্নাহ্ (সা) বनिলেন, জীবন্ত কবর দানকারী এবং জীবד্ত সমাধি্ঠ কন্যা উওয়ই জাহান্নামী। তাব জীবন্ত কবর দানকারী যদি ইসলাম গহণ করে তাহা হইনে আল্লাহ্ উহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ (সা) বলিয়াছছন, বে জীবন্ত কবর দেয় এবং যাহাকে কবর দেয় উভয়ই জাহন্নামে যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ...... খানাসা বিনত মুঅাবিয়া সুরাইযিয়া (রা) তাহার ফুফু হইত্রে বর্ণনা করেন বে, খানাসার ফুফু বলেন, আমি একদিন জিষ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্, রাসূন! জান্নাতে কে যাবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, নবী, শহীদ, শিও ও জীবন্ত সমাধ্ছি্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) ...... কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, কুররা (র) বলেন, আমি হাসান (রা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিন, জান্নাতে কে প্রবেশ করিবে ? উত্তরে রাসূনুন্নাহ্ (সা) বনিনেন, জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জন্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইকরিমা (র) বলেন, ইবุন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সুশরিকদের শি৫ সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। बে তাহাদিগকে জাহান্নামী মনে করিবে সে মিথ্যুক। পবিত্র কুরআান্ে আল্লাহ্ ত'অানা


আব্দুর রায়্যাক (র) ..... হयরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন, কায়স ইব্ন আসিম একদিন রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্মাহূর রাসূল! আমি তো জাহেলী যুগে আমার কয়েকটি শিষ কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলাম, এখন कি করি? উত্তরে রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন, একটিট কন্যার পরিবর্তে একটি গোলাম আयাদ কর্রিয়া দাও। কায়স বলিল, আমার তো কোন গোলাম নাই, তবে উট আছে। রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে একটি করিয়া উট কুরবানী কর।

অপর এক সনদে ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ কায়স ইবุন आসিম (রা) হইতে বর্ণিত বে, তিনি রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! आমি জাহিনী যুগে বার বা তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবत্ত কবরস্থ কর্রিয়াছি এখন আমি কি করি? তিনি বनिলেন, প্রত্যেকটির বদলে একটি কর্রিয়া গোলাম বাঁদী আযাদ কর। তিনি তাহাই করিলেন পরবর্তী বৎসর কায়স একশত উট নিয়া উপস্থিত হইয়া বলেন, হে আল্মাহ্র রাসূন! এই উটঔলি মুসলমানদের কাজে ব্যবহার কর্গন। আলী (রা) বলেন, आমরা সেই উট্গলিকে ঘাস চরাতাম ও কায়সী উট বলিয়া ডাকিতাম।

## 

যাহ্হাক (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন প্রত্যেক মানুষকে ডান বা বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে।

 وأِذَا الْجَرْ

সুদ্দ (র) বলেন, ${ }^{\prime}$ " করা হইবে। কাতাদা (র) বলেন, أَوْتَدَتْ উল্লেখ্য বে, जল্লাহ্র রোষ এবং মানুব্যে পাপই জাহান্নাহ্রে অগ্নিকে উদ্দীপিত করিবে।
 এই আয়াতের অর্থ হইন, যখন জান্নাতকে জান্নাতীদের নিকটে আনা হইবে।
 মানুষ জানিতে পারিবে বে, দুনিয়ার জীবনে তাহারা কি কর্রিয়াছিল। তাহাদিগের সকল

কৃতকার্যের ফলাফল তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ
 অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহাদিগের ভালো-মন্দ প্রতিটি কর্মই সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। অन্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাত্ম (র)............ আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিবার সময় خ- এই পর্যন্ত পৌছিয়া বলিলেন যে, এই কথাটি বলিবার জন্যই আল্লাহ্ তা‘আলা পূর্ব্বের কথা বলিয়াছেন।


#  O (Y人) <br> <br> 6 6 6 (ra) 

 <br> <br> 6 6 6 (ra)}
১৫. আমি শপথ করি পশ্াদপসরণকারী নক্ষত্রের,
১৬. যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
১৭. শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়,
১৮. আর উযার যখন উহার আবির্ভাব হয়,
১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী,
২০. যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ম,
২১. যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন।
২২. এবং তোমাদিগের সাথী উন্মাদ নহে,
২৩. সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
২৪. সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।
২৫. এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।
২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
২৭. ইহাতো ত্ধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ,
২৮. তোমাদিগের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জৃন্য।
২৯. তোমরা ইচ্ছা করিবে না, यদি জগতসমূহের প্রতিপালক্ আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।
তাফসীর ঃ মুসলিম ও নাসায়ী ........ আমর ইব্ন হহরায়ছ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ি। সেই


ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র)........ আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি
 বিলুপ্ত হই্ইয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র)............. খালিদ ইব্ন আরআরা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,
 অর্থ জিজ্ঞাসা করা ইইলে তিনি বলিলেন, আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসে লুকাইয়া থাকে।

ইউনুস (র)........ আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন : بُ সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইর্দপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র)...... বকর ইব্ন আাদুল্ধাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি
 এবং অদৃশ্য হইয়া গেলে

আ'মাশ (র), ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইবরাহীম (র) বনেন, আদ্দুল্নাহ্র (র) মতে

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, $\quad$ سُنْ করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, হরিণ। সাঈদ, মুজাহিদ এবং যাহ্হাকও এইর্রপ মত ব্যক্ত করেন।

আবূশ্ শাছা জাবির ইবৃন যায়দ (র) বলেন, سiخ অর্থ গাভী ও হরিণ। ইব্ন জারীর (র) এই কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকেই প্রাধান্য দেন নাই। তিনি বলেন, - خ- - অর অর্থ নদ্ষৰ, গাভী ও হরিণ সব কয়ীটিই হইতে পারে।


 আওষী (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। আनী ইবৃন আবূ তানহা ও আওखী (র) ইব্ন
 পশ্চাদপসারণ হয়। মুজাহিদ, কাতাদা এবং যাহ্হাক (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। যায়দ ইব্ন আসলাম ও তাহার পুত্র আদ্রুর রহমান (র) বলেন ঃ যখন উহার অবসান হয়। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সব কয়টি অর্থের মধ্যে পদ্চাদ্ডাবন হওয়ার কথাটিই আমার নিকট পছ্দনীয়। আমার মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, রাতের শপথ, যখন উহা যদিও চলে যাওয়ার অর্থে হইতে পারে। ইহা উভয় অর্থ্রই আগমন করে ব্যবহ্ত হয়।

 जর্থাৎ যখন উষার উন্মেষ ঘটে। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ যখন দিনের আলো প্রকাশ পায়।

[^3]
 তাহাকে উহা শিক্ষা দিয়াছেন।
 মর্যাদা সম্পন্ন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সালিহ (র) বনেন় ঃ হযরত জিবরীী (আ) অনুমতি ছাড়াই নূরের সত্তরটি পর্দার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অর্থাৎ তাহার জন্য অবাধ অনুমতি রহিয়াছে।
"مَ আকাশের প্রত্যেক কেরেশতাই হযরত জিবরীল (আ)-কে মান্য করিয়া চলে। অর্থাৎ সাধারণ ফেরেশতা নহেন- বরং ফেরেশতাকুলের সর্দার ও নেতৃস্থানীয়। আবার তিনি
 সস্প্র্কে পরবর্তী আয়াত বলেন :
 ইব্ন মিश্রান ও. जাবূ সালিश (ऊ) বনেন, তোমাদিগের সংগী মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নহেন।
 বার্ত বহনকারী জিবরীল (আ)-কে ছয়শত ডানা বিশিষ্ট তাহার আসল আকৃত্তিতে স্পেট্ট দিগন্তে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই হইল নিজ আকৃতিতে জিবরীী (অা)-কে রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর প্রথম দর্শন। যাহ বাতহা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই সুরাটি মি‘রাজের ঘট্লার আগে নাযিল হইয়াছে। কারণ, প্রথম দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আর দ্বিতীয় দর্শনের ঘটনা সূরা নাজমে বলা হইয়াছে, যাহা নাযিল হয় সূরা ইসরার পর।
 ঊপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তৎসম্পর্কে সন্দিহান নহেন। কেহ কেহ
 ব্যাপারে কৃপণ নহেন- বরং সকলকেই উহা অবহিত করান। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)


কাতাদা (র) বলেন ঃ কুর্ান এক সময় जদৃশ্য ছিন। পরে আল্লাহ্ ত‘আলা উহা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল করেন। তিনি অতান্ত যত্ন ও ওরুত্রের সহিত মানুম্বের নিকট উহা প্রচার করেন। ইকরিমা ও ইব্ন যায়দ (র) সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের
 করিয়াছেন। বস্তুত ל- দুই রকমই পড়া यায়।
 নহে। অর্থাৎ শয়তান ঐই কুরআন বহন করিয়া আনে নাই এবং সে ইহার যোগ্যও নহে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

 তাহাদিগের জন্য ইহা শোভাও পায় না এবং তাহারা সক্ষমও নহে। বস্তুত উহাদিগকে কুরআন শ্রবণ হইতেও বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।
 তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ? তোমাদিগের বিবেক বুদ্ধি কোথায় যাইতেছে? কাতাদা (র) বলেন : ছাড়িয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?
 মানুষের জন্য উপদেশ।

我 তাহাকে এই কুরআনই অনুসরণ কর্রিয়া চলিতে হইবে। কুরজান ছাড়া মুক্তি ও হিদায়াতের বিকল্প কোন পথ নাই।
 তাহাই বাঁ্তবায়িত হয় না। বরং মানুষ্রের ইচ্ছার বাত্তবায়ন আল্লাহ্র মঞ্ֵুরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ চাহিনেই হিদায়াত লাভ করিতে পারে না আবার ইম্ঘ করিলেই পথష্রষ্ট হইতে পারে না- বরং আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত পায় আর যাহাকে বিভ্রান্ত করেন সেই বিভ্রান্ত হয়।

সুফিয়ান ছাওরী (র)......... সুলায়মান ইব্ন মূসা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তে সবই আমাগিদদর হাতে। আমরা ইচ্ম করিলে সঠিক পথে চলিতে পারি আর ইচ্ঘ করিলে বিপথেও চলিতে পারি। তখন আল্লাহ্ ত'আলা নাযিল করেন।

## সূরা ऊन्্যিত্র <br> ১৯ জায়াত, ১ হ্পকু, মকী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
ইমাম নাসায়ী (র)........ জাবির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন यে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মুআय (রা) একদিন ইশার নামাযের ইমামতি করেন। তাহাতে তিনি দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। ๒নিয়া রাসুলূন্মাহ্ (সা) বनিলেন, মুআय! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ? সূরা আনা, সূরা দুহা ও সূরা ইনফিতার কি তোমার জানা নাই? বুখারী ও মুসলিম সহীহ্ম্য়ে ইহার উল্লেখ আছে তবে সূরা ইনফিতারের কথা নাই।

ইতিপূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ কর্া হইয়াছে বে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কেউ স্বচক্ষে কিয়ামত দেখিতে চাহিলে সে যেন সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে।"

欠





১. আাকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,

৩. সসুদ্র যथন উদ্বেলিত হইবে,
8. এবং যथন কবর উন্মোচিত হইবে,
৫. তখ্খ প্রG্যেকে জানিবে, সে কী অণ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পচাতে রাখিয়া গিয়াছে।
৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সষ্ধক্ধে বিল্রান্ত করিল?
१. यিनि তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, जতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস কর্রিয়াছ্ন,
৮. ব্যেই আকৃত্তিতে চাহিয়াছ্ন, তিনি তোমাকে গঠন কর্রিয়াছেন।
৯. না, কখনই না, ঢোমরা ঢো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;
১০. অবশ্যই আছে তোমাদিগের তত্ञুাবধায়কণণ;
১১. সপ্মানিত লিপিকরন্দ;

১২, উহারা জানে তোমরা যাহা কর।

 ইইবে।

 जানহ (র) ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আল্মাহ্ এক সম্রূকে আরেক সমুদ্রের সহিত একাকার করিয়া দিবেন। হাসান (র) বলেন, সমুদ্র ৩কাইয়া যাইবে। কাতাদা (র) বলেন, ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ য়াইবে।
 যখন কবররমমহ উন্মোচিত হইবে। সুদ্দী (র) বলেন, যখন কবরসমূহ ফাটিয়া যাইবে এবং ভিতরের সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে।
 তাহার পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত হইবে। অতঃপর আাল্লাহ্ ত‘‘আলা ধমকের সুরে বলিতেছেন :
 তোমার মহান প্রতিপালক সশ্পর্কে বিজ্রান্ত করিন বে, তুমি তাঁহার অবাধ্যত করিতে সাহস পাইলে?

এক হাদীসে আছে বে, আল্লাহ্ ত'আলা কিয়ামতের দিন বলিবেন, "হে আদম সন্তান! আমার সস্পর্কে কিসে তোমাকে বিজ্রান্ত করিল? হে আদম সন্তান! রাসূলগণকে তুমি কী জবাব দিয়াছিলে?"

আবূ হাতিম (র).... সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সুফিয়ান (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিতে అনিয়া বলিলেন, অজ্ঞতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিল্রান্ত কর্রিয়াছে।

ইব্ন आবূ হাতিম (র).......... आবূ খালিদ ইয়াহয়া (র) হইতে বৃর্ণনা করেন বে, আবূ খালিদ (র) বনেন, ইবุন উমর (রা) একদিন পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ়র শপথ! অজ্ঞতাই মননষকে বির্রান্ত করিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা), রবী ইব্ন খুছায়াম এবং হাসান বসরী (র)-ও হইতে এইর্পপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাতাদা (র) বলেন, শয়তানই মানুষকে আল্লাহ্ সস্পর্কে বিএ্রান্ত কর্রিয়াছে। বাগাবী (র) বর্ণনা করেন বে, কানবী ও মুকাতিল (র)-এর মতে এই আয়াতটি আসওয়াদ ইব্ন ওরায়ক সম্পর্ক অবতীর্ণ হয়। এই নরাধম একদা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে প্রহার করিয়াছিন। কিন্ু তৎফ্পণাৎ কোন শাস্তি না আসায় তাহার মধ্যে আরো বেশীী ধৃষ্টতা জন্ম নেয়। তथন আল্লাহ্ ত'অালা এই আয়াতটি নাযিল করেন।
 সশ্পর্ক কিসে বির্রান্ত করিয়াছে, ঠিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া সুঠাম সুসমঞ্জস ও সুদর্শন বানাইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... বিশর ইব্ন জাহ্হাশ কুরায়শী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বিশর (রা) বলেন, রাস্মূলুল্মাহ্ (সা) একদিন হাতে থুথু লইয়া উহার উপর আাগুল রাখিয়া বলিলেন : "আল্লাহ্ তাআালা বলেন, হে আদম সন্তান! ঢুমি আমাকে কি করিয়া অক্ম করিবে? আমি ঢো তোমাকে এই ধরনের একটি বস্থু দ্বারা সৃৃ্টি করিয়াছি। অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছি। বড় করিয়াছি। তাহার পর তুমি দুইটি কাপড় পরিধান করিয়া চলাফিরা করিয়াছ এবং সশ্পদ উপার্জন করিয়া উহা সঞ্চয়া করিয়াছ- আমার পথে ব্যয় কর নাই। এইভাবে মৃত্যুর সময় घনাইয়া আসিলে তখন

বন, "আমি অমুক অমুক সশ্পদ আল্ধাহ্র রাহে দান করিতেছি। কিষ্ুু তখন দান করিবার সময় কোথায়?" হাদীসটি ইব্ন মাজাহ্ কিতবেও উল্লেখ আছে।
 তোমাকে সেই আকৃতিকে গঠন করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ् ত"আলা তাহার ইচ্ছননুযায়ী কাহাকে পিতার আকৃত্তি, কাহাকেও মাতার আকৃত্তে আবার কাহাকেও বা খালা, মামা, চাচা ইত্যাদির আকৃতিতে সৃষ্টি করেন।

সহীহ্ বুখারীতত এই মর্মে একটি হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ্ ত‘আলা যাহাকে ইচ্ঘ বানরের আকৃতিতে এবং যাহাকে ইচ্মা শৃকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে পারেন। আবূ সালিহ (র)-ও এইর্পপ ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'অানা ইচ্ছ করিলে মানুযকে বে কোন আকৃত্তেই সৃষ্টি করিতে পারেন। কিনু তিনি স্বীয় অনুণ্ণহ ও দয়ায় সুদর্শন, সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্টি করেন।
 অস্বীকৃতিই তোমাদিগকে আল্লাহ্র নাফরমানী ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণণর প্রতি উদ্দদ্ধ করে।
 তোমাদিগের ত্ত্তুবধানের জন্য সস্মানিত ফেরেশত নিয়োজিত করিয়া রাখা হইয়াছছ। উহারা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাঔ লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখেন। তোমরা যাহা কর সবই উহাদিগের জানা। সুতরাং মন্দ কাজ ইইতে তোমাদিগের বিরত থাকা উচিত।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)....... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আমল লিপিকর ক্রেরেশতাদেরকে সম্মান কর। যাহারা জানাবাত এবং পোশাব-পায়খানার সময় ছাড়া সর্বদাই তোমাদিগের সজে থাকে। সুত্রাং গোসল করিবার সময় তোমরা আড়ান কর্রিয়া লইও।"

शাফিজ आবূ বকর বায়্যার (র).......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনूল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন "আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদিগকে উলংগ হইতে নিষেধ করেন। সুত্রাং তোমরা কিরামান কাতিবীন কেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জা করিয়া চল, याহারা cপশাব-পায়খানা, জানাবাত এবং গোসন এই তিন সময় ব্যতীত তোমাদের থেকে পৃথক হন না। থোলা ময়দানে গোসল করিবার সময় তোমরা কাপড়, দেয়ান বা উট দ্বারা আড়ান করিয়া লইও।"

शফ্িজ আবূ বকর বায়যার (র)........ আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসৃনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ফেরেশতা আল্লাহ্র দরবারে বান্দার দৈনন্দিনের আমল পেশ

করার পর যদি আমলনামার ওরু ও শেষে ইস্তিগফার থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দার মধ্যকার সব ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দিলাম ।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র এমন কতিপয় ফেরেশতা আছে যাহ়ারা মানুষ এবং মানুষের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন নেক কাজ করিতে দেখিলে তাহারা পরস্পর আলোচনা করে এবং বলে যে, আজ রাত অমুক ব্যক্তি কামিয়াব হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাউকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে পরস্পর বলাবলি করে মে, 'আজ রাত অমুক অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে!’

১৩. পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;
১8. এবং পাপাচারীরা থাকিবে জাহান্মামে;
১৫. উহারা কর্মফন দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;
১৬. তাহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।
১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?
১৮. আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?
১৯. সেইদিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সেইদিন সমস্ত কর্ত্তত্ব হইবে আল্লাহ্র।
 স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিবে। এখানে আল্লাহ্ আবরারদের ওভ পরিণাম উল্লেখ করেন। আবরার উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা যথাযথভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করে এবং তাহারা নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে।

ইব্ন আসাকির (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্াহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই পুণ্যবানদিগকে "আবরার’ নামকরণণর কারণ হইন, ইহারা দুনিয়াতে মাতা-পিতা ও সন্তানদের সহিত সদাচরণ করে।"

অতঃপর নাফর্রমান ও পাপীদদর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ ত'আলালা বলেন ঃ

 উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক মুহ্হর্ত্র জন্য উহাদিগের শাস্তি মুলতবী রাখা হইবে না এবং কখনও শাস্তি নঘু করা হইবে না। মৃত্যু বা একটু শাস্তি লাভের কাতর প্রার্থনা করিনেও উহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জর করা হইবে না। অতঃপ্র কিয়ামত দিবসের ত্তরুত্ব বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ ত‘আলা বলিতেছেন :

जर्बाৎ कर्मফन দियम সশ্পর্কে তুমি কী জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সপ্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর এই কর্মফল্ন দিবসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন :
 উপকার করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। এবং যাহাকে বেই অবস্থায় রাখা হইবে আল্লাহ্র মর্বী ও অনুগ্মহ ব্যতীত কেহ উহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে না।

হাদীসে আছে বে, রাসূলুন্ধাহ্ (সা) বলিয়াছ্ন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজ্জোই নিজ্রেদেরক জাহান্নাম হইতে মুক্ত কর্রিয়া লও। আল্লাহ্র শাশ্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই। তাই আল্পাহ্ ত'অালা বলেন ঃ
 অধিকারীী । ব্যেমন অন্য আয়াতে আল্gাহ্ ত'আলা বলেন :

或匊 মহা পরাক্রমশানী এক আল্লাহ্র। আর্রে আয়াতে বলেন :
 জগতের রাজত্ এবং মানিকানা এখনও আল্gাহ্নই হাতে। কিন্ুু কিয়ামতের দিন আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত অন্য কাহারো বিন্দুমাত্র প্রতাব ও ক্ষমতা চলিবে না। আল্gাহৃই হইবেন সেই একচ্ছ্র ক্মুতার অধিকারী।

## সूর্রা মুতাফ्यिखীन

৩৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্নাহৃর নামে

১. মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,
২. যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় প্রহণ করে
৩. এবং যখন তাহাদিগের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।
8. উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুথ্থিত হইবে
৫. মহা দিবসে?
৬. यেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগ্তসমূহের প্রতিপালকের সম্মুতে।

ঢাফসীর ঃ ইমাম নাসায়ী ও ইবৃন মাজাহ্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন ওজন ও মাপের ব্যাপারে মদীনাবাসীরা নিকৃষ্ট মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে আল্লাহ্ ত"আলা সংশোধন হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... হিলাল ইব্ন তাল্ক (র) ইইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্ন তালক (র) বলেন, একদিন আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সংগে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কথা প্রসংগে আমি বলিলাম, অন্যান্য লোকদের তুলনায় মক্কা এবং মদীনার মানুষগুলি বেশী সুদর্শন এবং ওজনে ও মাপে নীতিবান। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা ${ }^{\prime}$ নীতিবান হইবে না?

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে আবূ আব্দুর রহমান! মদীনাবাসীদের দেখিতেছি যে, তারা ওজন ও মাপে বড়ই নীতিবান! উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কেন হইবে না, অথচ आল্লাহ্ তাআना বनिতেছেন ${ }^{\prime}$
 মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকে দেওয়ার সময় কম দেওয়ার মাধ্যমে হোক। তাই ইহার ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

## 

 বেশী নইয়া থাকে। আর অন্যকে মাপিয়া দেওয়ার সময় কম দেয়। এইজাবে কম বেশী ना কর্যিয়া সঠিকভাবে মাপিবার জন্য নির্দেশ দিয়া অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 মাপ, তখন সঠিক্তাবে মাপিও আর সঠ্ঠিক পাল্ধা দ্বারা ওজন করিও। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আানা বলেন :
 মাপে ও ওজনে সঠিকভাবে ইনসাফের সহিত করিও। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ চাপাইয়া দেই না। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 সঠিকডাবে মাপ এবং মীयाনে কম কর্রিব্রে না।"

উল্লেখ্য বে, হ্যরত ত্আায়ব (আ)-এর জাতিকে আল্লাহ্ ত'আলা এইতাবে ওজনে ও মাপে ধোকাবাজি করিবার অপরাধ্ে সমৃলে বিনাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্নাহ্ ত'জালা ধমক প্রদান করিয়া বলেন :
 অন্যের হক নষ্ঠ করে- ঢাহারা কি এই ভয় করে না বে, এক ভয়াবহ ও কঠিন দিবলে তথা কিয়ামত দিবসে তাহাদিগের আল্লাহ্র সশ্মুথে দগায়মান হইতে হইবে? সেখানে বে ঋত্মিষ্ত হইবে সে উত্তধ্ঠ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।
 নান্গা পায়ে খৎনাবিহীন ভয়ানক ও সংকটপূর্ণ দিবসে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডা়মান হইৰে।

ইমাম মালিক (র)............ ইব্ন উমর (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইবৃন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : "কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহ্র সম্মুখে দগ্গয়মান হইবে। তখন প্রত্যেকে নিজের দেহ হইতে নির্গত ঘামে কানের অর্ধেক পরিমাণ ডুবিয়া যাইবে।" বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা কররেন যে, ইবৃন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে বলিতে ণ্তনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ মহান আল্লাহ্র সম্মুখে দগ্ডায়মান হইবে। এমনকি প্রতিটি মানুষ নিজের ঘামে আধা কান বরাবর ডুবিয়া যাইবে।"

ইমাম আহমদ (র)........ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্দাহ্ (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি যে, "কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের এক বা দুই খাল অর্থাৎ সুরমাদানীর সলাই বা মাইল পরিমাণ উপরে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেকেই ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল পরিমাণ ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত আবার কেহ কোমর পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া যাইবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে।" মুসলিম ও তিরমিযী (র) অনুর্দপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... আবূ উমামা (রা) হইতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ পায়ের গোছা পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ কোমর পর্যন্ত, কেহ কাঁধ পর্যন্ত, কেহ মুখের অর্ধ্ধে পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে। অনুরূপ আরো একটি ইমাম আহমদ (র) উকবা ইব্ন আমির হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মানুষ•সেই অবস্থায় অবস্থান করিবে সত্তর বছর মতান্তরে তিনশত বা চল্লিশ হাজার বছর নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিবে। এবং দশ হাজার বছর পরিমাণ সময়ের মধ্যে বিচার চলিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বশীর গিফারী (রা)-কে বলিলেন ঃ "যেদিন মানুষ তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহাদের নিকট আকাশ হইতে কোন সংবাদও আসিবে না এবং তাহাদিগের উপর কোন ফরমানও জারী করা হইবে না। সেইদিন তুমি কী করিবে? উত্তরে বশীর বলিল, আল্লাহ্ই রক্ষা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "রাতে ওইবার সময় তুমি কিয়ামতের বিভীষিকা এবং হিসাবের কঠোরতা হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।"

সুনানে আবূ দাউদে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্নাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেন।

ইবনে কাছীর ১১তম খজ--৫心

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, কিয়ামতের দিন মানুষ আকাশের দিকে মাথা উঠইইয়া চল্নিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই সময়ে তাহাদিগের সহিত কেহ কোন কথা বলিবে না। ভালো-মন্দ সকলেই ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এইভাবে মানুষ একশত বছর ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। উভয় হাদীসটি ইব্ন জারীর (রা) উল্লেে করিয়াছেন।

সুনানে আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্য় আছে বে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) রাতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িবার পূর্বে দশবার আল্লাহ্ আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহহ, দশবার সুবशনাল্লাহ্ ও দশবার আস্তাগফিরুপ্লাহ্ পড়িতেন। অতঃপর নিম্নোক দু'আটি পাঠ করিয়া কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেন। দু অাটি হইল এই :

१. না, কথनই না, পাপাচারীদিগেন আমননামা তো সিজ্জীনে আছে।
৮. সिष्जीन সশ্পर्কে ঢুমি की জান ?
৯. উহা চিহ্ছিত ‘আমলনামা।
১০. সেইদিন মন্দ পরিণাম হইবে মিথ্যাচারীদিগের,
১১. যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,
১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;
১৩. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইনে সে বলে, ‘’হা পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।'
১8. না, ইহা সত্য নহে, উহাদিগের কৃতকার্যই উহাদিগের হ্পদয়ে জঙ ধরাইয়াছে।
১৫. না, অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদিগের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;
১৬. অতঃপর উহারা তো জাহান্মামে প্রবেশ করিবে,
১৭. অতঃপর বলা হইবে, ‘ইহাই তাহা, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।’
 অর্থাৎ পাপাচারীদিগের ঠিকানা নিশ্চিতভাবে সিজ্জীন হইরে। এর ওজনে
 তা‘আলা বলেন :
 একটি গুরুত্ত্পূর্ণ বিষয়, স্থায়ী কারাগার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অনেকের মতে, এই সিজ্জীনের অবস্থান সপ্ত যমীনের নীচে। বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা কাফিরদের রূহ সম্পর্কে বলেন, ইহার ‘আমলনামা সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ কর। সিজ্জীন সপ্ত যমীনের নীচে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন ঃ সিজ্জীন সাত তবক যমীনের নীচে অবস্থিত একটি সবুজ পাথরের নাম। কেহ বলেন, জাহান্নামের একটি কৃপের নাম।

ইব্ন জারীর (র)........ আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন যে, "ফালাক, জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ বন্ধ, আর সিজ্জীন জাহান্নামের একটি গর্ত
 গঠিত। যাহার অর্থ সংকীী্ণ স্থান। কারণ আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা যত উপরে তাহা তত বেশী প্রশশ্ত আর যাহা যত নীচে তাহা তত সংকীর্ণ। এই জন্য নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এক আসমান হইতে আরেক আসমান বেশী প্রশস্ত। আর যমীনের উপর থেকে নীচের দিকে এক তবক হইতে আরেক তবক বেশী সংকীর্ণ। তাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশ্তু হইল সপ্তম আকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী সংকীর্ণ হইল সপ্তম যমীন। আর সপ্তম যমীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ হইল উহার মধ্যভাগ। উহাই হইল কাফির মুশরিক ও পাপাচারীদিগের ঠিকানা।

## 

 অতঃপর আমি তাহাদিগকে সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত করির। তবে তাহাদিগকে নহে, যাহারা মু’মিন ও সৎকর্মপরায়ণ।
 ব্যাথ্যা নহে- বরং ইহার অর্থ হইন পাপাচারীগণের ঠিকানা জাহান্নামে হওয়ার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। করিয়া রাখা ইইয়াছে উহাতে কোন প্রকার কম বেশী ইইবে না। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাযী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আালা বলেন :
 কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জাহান্নাম্ম নিক্ষেপ করিয়া যষ্রণাদাদ়ক শাষ্তি দেওয়া হইবে।

 (সা) বनিয়াছেন : "ধ্রংস তাহার জন্য বে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকদিগকে হাসাইবার চেষা করে। ধ্বংস তাহার জন্য, ধ্পংস তাহার জন্য।" অতঃপর আল্মাহ্ ত‘অালা মিথ্যাচারীদিগের ব্যাথ্যায় বলেন :
 দিবস তथা কিয়ামত দিবসকে অন্ধীকার করে এবং কিয়ামত দিবসের সংঘটন করাকে আল্লাহ্র জন্য অসষ্বব বলিয়া মনে করে।
 কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ ব্যক্কিনা ছাড়া অন্য কেহ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতে পারে নा। কাজে-কর্ম সীমানংঘন করার অর্থ হইন হারাম কাজে नিণ্ত হওয়া এবং হালাল ভোগ করিবার ব্যাপারে সীমালংঘন কর্া। আর কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ হఆয়ার जর্থ হইল, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা গেলাফ করা এবং ঝপড়া় লিণ্ঠ ইইয়া গালি-গালাজ করা।
 মুখ হইতে আল্লাহ্র কথা ণণিয়া তাহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে এবং মনে করে বে, ইহা পূর্ববর্তী লোকদ্দের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন ঃ
 উহাদিগক্কে জিজ্ঞাস্সা কর়া হয় বে, তোমাদিগের প্রত্পিলক কী অবত্তীর্ণ কর্রিয়াছ্ন? তাহারা বলিল, পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।

## আল্মাহ্ তাআআলা বলেন :

位 করে ও যাহা বলে, ব্যাপারটি তেমন ও তাহা নহে- বরং এই কুরআন আল্লাহ্র কালাম এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ তাহার ওহী। কিন্তু সীমাহীন পাপাচারের কারণে উহাদিগের অন্তরে জঙ ধরিয়া যাওয়ার ফলে ঈমানহারা হইয়া তাহারা এইর্পপ প্রলাপ বকিয়া থাকে। পাপাচারের কারণে কাফিরদের অন্তরে যে জঙ ধরিয়া যায় উহাকে - বলা হয়। আর আবরারদের ও মুকাররাবদের অন্তরে যে ভাব সৃষ্টি হয় উহাকে যথাক্রমে

ইব্ন জারীর, তিরমিযী ও নাসায়ী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন পাপ কাজ করিলে উহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাওবা ও ইন্তেগফার করিলে উহা পরিকার হইয়া যায়। কিন্তু পাপ কাজ বার বার
 এই কথাটিই বলিয়াছেন।"

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "মু’মিন বান্দা কোন গুনাহের কাজ করিলে তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাওবা করিলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অন্তর পরিষার ইইয়া যায়। কিন্তু ক্রমে গুনাহ করিতে থাকিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। এমনকি এক সময় এই কালো দাগে অন্তর ভরিয়া যায়।


হাসান বসরী (র) বলেন ঃ গুনাহের উপর গুনাহ করিতে থাকিলে এক সময় অন্তর অন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। মুজাহিদ, ইব্ন জুবায়র, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখও এইর্দপ বলিয়াছেন।
 নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে আল্লাহ্র দর্শন হইতে বঞ্চিত ও অন্তরিত হইবে। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে না।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ শাফেয়ী (র) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সেইদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তাআআলাকে দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :
 হইবে প্রফুল্ন, তাহারা তাহাদ্রিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। অনুর্রপভাবে বহু মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পরকালে কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতের সুরম্য উদ্যানে জান্নাতীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।

ইবุন জারীর (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) كَلاًّ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পর্দা উনুক্ত করা হইবে। ফলে মু’মিন, কাফির নির্বিশেষ সকলেই আল্লাহ্রে দেথিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ও কাফিরদের মাবে আড়াল করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেবে ওধু ঈমানদারগণ প্রত্তহ সকাল-বিকাল আল্লাহূর দীদার লাভ করিবে।

Ho এইসব কাফির্রা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

信 অবজ্ঞাবশত উহাদিগকে বলা হইবে, ‘ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।’

১৮. অবশ্যই পুণ্যবানদিগের आমলনামা ইল্লিয়্যীনে,
১৯. ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
২০. উহ্া চিহ্তিত ‘আমলনামা।
২১. যাহারা আল্লাহ্র সান্মিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।
২২. পুণ্যবান তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।
২8. তুমি তাহাদিগের মুখমণ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,
২৫. তাহাদিগকে মোহর করা বিণদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে।
২৬. উহার মোহর মিস্কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা কর্সুক।
২৭. উহার মিশ্রণ হইবে তাস্নীমের,
২৮. ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্মিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।
 অর্থাৎ নিশ্চয় আবরার তথা পুণ্যবানদের ঠিকানা হইল ইল্লিয়্যীন। আবরার বিপরীত। অর্থ পুণ্যবান। আর

আ‘মাশ (র), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আমার উপস্থিতিতে কা‘ব (রা)-কে
 কাফিরদের আত্মা সেথায় অবস্থান করে। আর ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। সেথায় ঈমানদারদিগের আজ্মা অবস্থান করে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইল্লিয়্যীন দ্বারা উদ্লেশ্য হইল জান্নাত। কেহ কেহ বলেন ঃ ইল্লিয়্যীন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, উঁচू ও উন্নত হওয়া। বলা বাহুল্য যে, যে জিনিস যত বেশি উন্নত ও উঁচू হয় উহা তত বড় ও প্রশন্ত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ
 তা'আলা বলেন :
 করার কথা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। উহা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা উহা দেখে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ
 অপার ভোগ-বিলাসে থাকিবে।
 ও আল্মাহ্ প্রদত্ত বিলাস সামগ্গী ও নাজ-নিয়ামত দেখিতে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া আল্লাহ্কে দেখিবে।

ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "সর্বনিম্ন স্তরের একজন জান্নাতীকে বে নিয়ামত ও রাজত্ দান করা হইবে উহার পরিধি হইবে দুই হাজার
 একজন জান্নাতে প্রত্যহ দুইবার আল্লাহ্ ত"আলাকে দেখিতে পাইবে।"
 স্বচ্দ্ম্্য্য সুখের দীী প্র্ুল্নন দেখিতে পাইবে।
 কর্木ানো হইবে। , মদেরই একটি নাম। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) এই কथা বনিয়াছেন ।

ইমাম আহমদ (র)......... অंবূ সাঈ̣দ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ব্যে ঈমানদার অন্য ঈমানদার পিপাসু ব্যক্তিকে পানি পান করায়; আা্পাহ্ ত'অালা তাহাকে "রাহীকে মাখতূম" পান করাইবেন। আর বে মু’মিন ব্যক্তি অন্য ক্ষেধার্ত মু’মিন ব্যক্তিকে আহার করায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের ফল আহার করাইবেন। আর ভ্যে মু'মিন ব্যক্তি বশ্রুইীন কোন মুমিন ব্যক্তিকে বশ্র্র পরিিধান কুরায়; আল্gাহ্ তাআালা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিষান করাইবেন।
' উহার মিশ্রণ হইবে মিসকের। আওফী (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন,

জান্নাতীদের সুরা হইবে খুবই সুগন্ধযুক্ত। সবশেবে উহাত মিসক দেওয়া হইবে। আয়াতে ইহােই খেতাম তথা মোহর বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কাতাদা এবং যাহ্হাকও এইন্রপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতীদের সুরা রৌপ্যের ন্যায় সাদা হইবে। দूনিয়ার কোন মানুষ যদি উহাতে আাুু প্রবেশ করাইয়া আবার উহা বাহির করিয়া আনিত, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীই উহার সুঘ্রাণ नাভ করিত। মুজাহিদ (র) বলেন, ${ }^{\circ} \mathrm{C}$ উহার সুঘ্রাণ হইবে মিসকের ন্যায়।
 করিবার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রতিযোগিতা করা উচিত। বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 आম়নকারীীদের জন্য আমল করা উচিত।
 হইবে তাসনীম মিশ্রিত। তাসনীমও জান্নাতের সবচেয়ে উন্নতমানের পানীয় যাহা মুকাররবগণ পান করিবে। অর্থাৎ তাসনীম এক প্রকার পানীয় যাহা মুকাররব বান্দাগণ সরাসরি পান করিবে আর ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত জান্নাতীগণ তাহাদিগের পানীয় রাহীকের মিশ্রণরূপে ব্যবহার করিবে। ইহা ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) মাসরুক ও কাতাদা (র) প্রমুখের ব্যাখ্যা।

২৯. যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু’মিনদিগকে উপহাস করিত।
৩০. এবং উহারা যখন মু’মিনদিগের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।
৩১. এবং যখন উহ্হাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহ্হারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া
৩২. এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, ‘ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।’
৩৩. উহাদিগকে তো তাহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।
৩৪. আজ মু’মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,
৩৫. সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।
৩৬. কাফিররা উহাদিগের কৃতকর্ম্মর ফল পাইল তো?

ইবনে কাছীর ১১ত্ম থজ-৫৭

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত'‘আनা ওনাহগার ও পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে বনিতেছেন বে, ইহারা দুনিয়াত্র মু’মিনদিগকে উপহাস করে এবং যখন উহারা মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যায় তখন অবজ্ঞাবশত চোখ ঢিপিয়া ইশারা করে।
 নিজদিগের পরিবার-পরিজনেন নিকট ফিরির়া যায়, তখন তাহাদিগের উদ্লেশ্য ও পার্থিব চাহিদা পুরণ হওয়ার কারণে উৎফুল্ন হইয়া ফিরে। কিন্ুু তथাপিও তাহারা আল্লাহূর নিয়ামতের কৃতজ্ঞত প্রকাশের পরিবর্তে উন্টা মু’মিনদিগকে উপহাস করে এবং উহাদিগের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে।
 দেথে, তথন যেহেতু মু’মিনরা তাহাদিগের দীনের অনুসারী নয় তাই তাহাদিগকে বিএ্রান্ত ও পথল্রষ বনিয়া আখ্যায়িত করে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'জালা বলেন :
 তত্ত্রাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই বে, মু’মিনরা কি করে জার কি বলে তা উহাদিগের তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। সুতরাং কেন তাহারা মু’মিনদিগকে নইয়া এত উন্মতততা করে? আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :

为 बर्थाৎ দूनिय़ाত काফिরरा মু’মিনদিগকক উপহাস ও অবজ্ঞা করে উহার প্রতিশোধ স্বক্রপ কিয়ামতের দিন মু’মিনরা কাফিন্রদিগকে উপহাস করিবে।
 ওনীদের অত্ত্ভুক্ত। ফলে একসময় সম্মানিত স্থানে বসিয়া ঢাহারা আল্লাহ্ ত'আলাকে দেথিবে।
 কাফিররা মু’মিনদিগক্ক ব্যে জ্বালাতন করিত, উशাদিগকে উহার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইন কিনা? অর্থাৎ সেইদিন কাফিরদিগকে ইহা উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইবে।

# সূর্গা ইन्न्্िিকক <br> ২৫ আয়াত, ১ রুকু, মকী 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
ইমাম মালিক (র)....... হযরত आবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বে, তিনি একদিন নামাব্যের ইমামতি করেন। সেই নামাব্যে তিনি সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং তিলাওয়াতে সিজদা করেন। নামায শেবে তিনি জানাইলেন বে, রাসৃলূল্बাহ্ (সা)-ও এই সূরাটি পড়িয়া সিজদা করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম এবং নাসায়ী ও ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)...... আবূ রাফি‘ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, আবূ রাফি‘ (র) বনেন, আমি একদিন হযরত আবূ হরায়রা (রা)-এর পিছনে ইশার নামাय আদায় করি। তিনি উহাতে সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং সিজদা আদায় করেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বনিলেন, আমি আবুন কাসেম (সা)-এর পিছনে এই আয়াত শেবে সিজদা দিয়াছি। সুত্রাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা দিতে থাকিব। অन্য এক বর্ণনায় আছে বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুন্মাহ্ (সা) - এর সংণে সূরা করিয়াছি।

$$
\begin{aligned}
& \text { § (7) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { Or } \tag{9}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir) (IV }
\end{aligned}
$$

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
২. ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।
৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে,
8. ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে यাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ড হইবে;
৫. এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে আর ইহাই তাহার করণীয়, তখন তোমরা পুনরুখ্তিত হইবেই।
৬. তে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্পৗছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাহার সাক্ষাৎ নাভ করিবে।
৭. যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দ্জেয়া হইবে;
b. তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই নওয়া হইবে;
৯. এবং সে তাহার স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে।
১০. এবং যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশচাৎদিকে হইতে দেওয়া হইবে।
১১. সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্মান করিবে;
১২. এবং জুলন্ত অপ্মিতে প্রবেশ করিবে।
১৩. সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিন,
১8. ভেহেছু সে ভাবিত বে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;
১৫. নিচয় ফিরিয়া যাইবে; ঢাহার প্রতিপালক ঢাহার উপর সবিশেষ্ দৃষ্টি রা氏েন।
 বিদীর্ণ ইইবে। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন।
 পুংখানুপুংখkূপে পালন কর্রিবে। আর আল্লাহ্র নির্দ্রেশ পালন করাই তাহার কননীয়। কারণ আল্লাহ্ এমন এক মহান সত্তা যাঁহার নির্দেশ অমান্য করিবার শক্তি ও সাহস কাহারো নাই। সকলেই তাহার আইন মানিতে বাধ্য। অতঃপর আল্লাহ্ ত'অালা বলেন ঃ

ইবุন জারীর (র)......... आनी ইব্ন হায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আनী ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন বে, রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "কিয়ামতের দিন আাল্নাহ্ ত‘আলা পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া সস্প্রসারিত করিবেন। তখন মানুষ মাত্র দুই পায়ে দাঁড়াইবার জায়গা পাইবে মাত্র। সর্বপ্রথম আমাকে আহ্বান করা হইবে। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। আল্লাহ্র শপথ! উহাই হইবে আল্লাহৃকে জিবরীল (আ)-এর প্রথম দর্শন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিব, ছে আমার প্রিপালক! ইনি আপনার দূত হিসাবে আমার কাছে আসা-যাওয়া করিত উহা কি ঠিক? উত্তরে আল্লাহ্ বনিবেন, হ্যাঁ ঠিক। অতঃপর আমি উপ্মতের জন্য সুপারিশ করিয়া বলিব, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থাকিয়া আপনার ইবাদত করিয়াছে।’ রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলেন, সেই স্থানটিই হইল মাকামে মাহমূদ।"
 বাহিরে নিক্কেপ করিয়া শূন্য গর্ভ হইয়া যাইবে। মুজাহিদ, সাঈদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা কর্রিয়াছেন।
 তোর্মার প্রতিপালকের নিকট প্পীছানো পর্যন্ত বে ক্ঠোর সাধনা ও আমল করিয়া থাক ভালো হোক আর মন্দ হোক, এক সময় তুমি উহা পাইবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)........... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন, রাসূনूল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জিবরীী (অ) একদিন আমাকে বলিলেন, হে মুহাশ্মদ! যতদিন ইচ্ম বাঁচিয়া লও। একদিন তোমাকে মরিতেই হইবে। যাহার সংগগ

ইচ্ছা বন্ধতু স্থাপন কর, একদিন তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, একদিন তুমি উহা পাঁটব।
 স়াক্ষাৎ করিবে। অর্থাৎ ত্তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। উভয় অর্থই কাছাকাছি এবং পরস্পরের পরিপূধক।

আওফী (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ননা করেন যে, তিনি আালোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানুষ! ভালো-মন্দ যাহাই কর উহা লইয়া একদিন তোমাকে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষৎ করিতে হইবে।

任 যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া ইইবে। অর্থাৎ তাহার হইতে কড়ায় গড্ডায় হিসাব লওয়া হইবে না। কারণ, যাহার হইতে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব চাওয়া হইবে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে।" আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা তনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন
 মূলত হিসাব নহে। কিয়ামতের দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে, সেই শাস্তি পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বनিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন যাহার নিকটই হিসাব চাওয়া ইইবে, সেই আযাবে নিপতিত হইবে।" শিয়া আমি বলিলাম, আল্মাহ্ তো বলেন ঃ
 মাত্র। হিসাবের জন্য যাহাকেই ধরা ইইইবে সেই শাস্তি ভোগ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা)
 শেষে বলিলাম, হে আল্নাহ্র রাসূল! "সহজ হিসাব" অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, সহজ হিসাবের অর্থ হইল, আমলনামা দেখিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। শ্ো আয়িশা! সেই দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।"
 স্বজনদের সহিত প্রফুল্ম ও আনন্দচিত্তে মিলিত হইবে।

 সে অবশ্যই তাহার ধ্বংস আহ্নান করিবে এবং পরিশেষে জাহান্নামের জ্বনন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

أنًّ লইয়া বড় আনন্দ্রে ছিল।'কখনো আখিরাত' এবং পরিণাম সম্পর্কে চিন্ত্রও করিয়া দেখে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা‘আলা সেই সামান্য আনন্দের পরিবর্তে তাহাকে দীর্ঘ ও অনন্ত দুঃখে নিমজ্জিত করিবেন।

إنَّهُ ظَـنَّ اَنْ لَنْن নিকট ফিরিয়া যাইবে না। এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইবে না। عوجـر ا অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করা। আল্মাহ্ তা'আলা বলেন :
 অবশ্যই পুননরায় জীবিত করিবেন এবং তাহার ভালো, মন্দ যাবতীয় কর্মের প্রতিফল দিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং সবকিছু সম্পর্কে খবর রাখেন।

১৬. আমি শপথ করি অস্তরাগের
১৭. এবং রাত্রির আর উহার যাহা কিছুর সমাবেশ ঘঁটায় তাহার,
১৮. এবং চন্দ্রের শপথ, যখন উহা পূর্ণ হয়;
১৯. নিশ্য় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
২০. সুতরাং উহাদিগের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না,
২১. এবং উহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজদা করে না?
২২. পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
২৩. এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহহ তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।
২৪. সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।
২৫. কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের পুরক্কার নিরবচ্ছিন্ন।

ঢাফসীর ঃ হযরত আলী, ইব্ন আব্বাস, উবাদা ইব্ন সামিত, আবু হুরায়রা, শাদ্দাদ ইব্ন আওস, ইব্ন উমর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন্, মাকহৃল, বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ মুযানী, যুকাইব ইব্ন আশাজ, মালিক ইব্ন আবূ যির ও আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা মাজিশূন (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন হইল সেই লালিমা যাহা সূর্যাস্তের পর বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশের পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, شــــق ইইল আকাশের পশ্চিম দিগন্তের সাদা রেখা। অভিধানবিদদের মতে شـــق অর্থ লালিমা চাই তাহা সূর্যাস্তের পরের হউক বা সূর্যোদয়ের আগের হউক।

খলীল ইব্ন আহমদ (র) বলেন, সূর্যাস্তের পর হইতে ইশার ওয়াক্ত লুরু হওয়ার পূর্ব
 ইশার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সূর্যের যে কিরণ ও লালিমা অবশিষ্ট থাকে উহাকে شـ বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, মাগরিব হইতে ইশার মধ্যবর্তী লালিমাকে شـ বলা হয়।

মুসলিম শরীফে আছে যে, আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, ‘শাফাক’ অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময়।" ইহাতে প্রমাণিত

 সমস্ত দিন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিন্নি বলেন شُ অর্থ সূর্য



 ইত্যাদি।

 লাভ করে এবং আলোকময় হইয়া যায়। ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মাসক্রক, আবূ সালিহ, यাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ (র)-ও এইส্রপ অর্থ করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন শে, সুজাহিদ (র)

 বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মুজাহিদ (র) বলেন ইব্ন আব্বাস (রা) নবী (সা) बनिত্ন : আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, শা'বী (র) বলেন অ㞔 মুহাম্মদ অবশ্যই তুমি এক আকাশের পর আরেক আকাশ আরোহণ করিবে। ইবৃন মাসউদ (রা) মাসক্রক এবং আবূল আলিয়া (র) হইতেও এইক্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।



সুদী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ধাণপ ধাণে পূর্ববর্তীদদর মতাদর্শ অনুসরণ করিবে। यেমন এক হাদীসে আছে বে, রাসূলুল্ঞাহ (স) বলিয়াছেন ঃ


অর্থাৎ "তোমরা হৃহহ পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করিবে। এমনকি যদি তাহারা তইসাপের গর্ত্ত প্রবেশ করে তোমরাও তাহাই করিবে।" ๗নিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ইয়াহুদ, নাসারাদিগের অনুসরণ করিব? উত্তর তিনি বলিলেন, 'আর কাহাদের?'

ইবনে কাছীর ১১ত্ম খঙ--৫৮

ইবุন आবূ হাতিম (র) .... ইবনে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন
 বিশ বছর পর তোমরা এমন কিছ্ৰ কাজ করিবে যাহা ইতিপৃর্বে কর নাই।

আ‘মাশ (র) ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেন বে, ইবরাহীম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আদ্দুল্নাহ্ (রা) বলিয়াছছন, আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর লাল বর্ণ ধারণ করিবে। অতঃপর বর্ণ পরিবর্তন ইইতে থাকিবে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, মর্যাদাহীন বলিয়া বিবেচেত। পরকালে তাহারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবে আবার দूनिয়ার অনেক উচ্চ মর্যাদা সস্পন্ন লোক পরকালে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইইবে।
 উন্নীত হইবে। বেমন দুপ্পোষ্য শিঙ হইতে কিশোর ও যুবক হইতে বৃদ্দ।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ অবস্থার পরিবর্তন বেমন অস্বচ্মলতার পর স্বচ্হলত, স্বচ্ম্নতার পর অস্বচ্মলত, দারিদ্রের পর ধনাত্যতা, ধনাত্যতার পর দার্রিদ্রত, সুস্থতার পর অসুস্থতা এবং অসুহ্থতার পর্, সুস্থত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... জাবির ইব্ন আদ্লুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে چনিয়াছি বে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ ত'আলা মানব জাতিকেও কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। जাল্লাহ্ ত'আালা কাহাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ম করিলে প্রথমম একজন ফেরেশতাকে উহার রিয়ক, হায়াত, কর্ম এবং সৎ হইবে, না অসৎ হইবে উহা লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সেই ফেরেশতা চনিয়া যায় এবং উহাকে রহ্ষণা বেক্ষণ করিবার জন্য আরেকজন ফেরেশতত প্রেরণ করেন। দায়িত্ণ পালন করিয়া লে চলিয়া গেলে তাহার ভালো মন্দ আমন লিপিবদ্ধ কর্রিবার জন্য দুইজন কেরেশতা প্রেরণ করেন।

এইভাবে মৃহ্যু ঘনাইয়া আসিলে তাহারা চলিয়া যায় এবং য়ালাকুল মউত আসিয়া তাহার র্রা কবজ কর্যিয়া নেয়। অত৩পর দাফন কর্রিবার পর উহাকে পুনরায় জীবিত করিয়া মালাকুন মাউত চলিয়া যায় এবং কবরের দুই ফেরেশেত আগমন করে। আসিয়া তাহারা উহার পরীী্শা লইয়া চনিয়া যায়। এইভবে কিয়ামতের সময় নেকী ও বদীর দুই কেরেশতা আসিয়া উহার ঘাড় হইতে আমননামা খুলিয়া নিয়া তাহারা উহার সংগে চলিতে থাকিবে। এই দুই ফ্েরেশতার একজনকে সায়েক এবং অপরজনকে শફীদ বলা
 তুমি এই বিষয়ে উদাসীনতায় ছিলে। এই পর্যন্ত বनিয়া রাসূলুল্木াহ (সা)
 অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত ইইবে। তাহার পর রাস্ণলুল্মাহ্
(সা) বলিােেন, তোমাদিগের সমুথে অনেক তুরুতৃপৃর্ণ বিষয় রহিয়াছে যাহা তোমাদিগের সাধ্যের অতীত। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রা্থনা কর। এই হাদীসটি মুনকার। ইহার সনদের মধ্যে অনেক দুর্বল রাবী। কিন্তু হাদীসটির মর্ম সঠিক। আল্লা স সর্বচ্ঞ।

ইব্ন জারীর (র) সব কয়াটি ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনি একটির পর একটি কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন। আর কথাটি যদিও তখু রাসূনুন্ধাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে কিষ্ুু উc্দেশ্য সমষ্ত মানুষ। কিয়ামতের দিন মানুষ একটির পর একটি বিপদে নিপতিত হইতে থাiকিবে।

## 园 जर्था মানুषের

 कি হইন বে, এত বুঝাইবার পরও তাহ্গারা আন্মাহ্ ও তাহার রাসূনেের উপর ঈমান আনে না। এবং উহাদিগের সম্মুখ্থ কুর্ান তিনাওয়াত করা হইলে, কুরআনের সম্মানাথ্থ সিজদা করে না? কাফির্রা উন্টা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বেড়ায়।
 نَ সেই সম্পক্কে পরিজ্ঞাত।
 বে, আন্নাহ্ ত'আানা তাহাদিগের জন্য যন্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।
 यাহার্রা অন্তরে ঈমান আনিবে এবৃং অংণ-প্রত্যংপ দ্বারা সৎ নেক আমল কর্রিবে পরকালে তাহাদিগকে এমন পুরক্কার দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।
₹ব্न आব্পাস (রা) বলেन, কখন্না হ্রাস পাইবে না। মুজাহিদ, যাহ्হাক (র) বলেন কোন হিসাব নেই। মোটকথা, ঈমানদারদিগকে আাল্লাহ তাজালা জান্নাতের্র সব নিয়ামত দান করিবেন, তাহা কথনো শেষও হইবে না এবং কমিবেও না। বেমন অন্য এক
 যাহা কখনো শেষ হইবে না।

## সূরা বুর্জক

## २२ আয়াত, ১ ক্রুকু, মকী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

$$
\begin{align*}
& \text { ٪ } \tag{1}
\end{align*}
$$





## عَنَابُ نَ نَكَهُمُ    (1.) 

১. শপথ বুরুজ্জ বিশিষ্ট আকাশের্র
২. এবং প্রতিশ্র্রত দিবসের,
৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—
8. ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্গের অধিপতিরা-
Q. ইন্ধনপুর্ণ যে কুণ্েে ছিল অগ্মি,
৬. যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল,
৭. এবং উহারা মু’মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।
৮. উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁহার আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে দ্রষষ্টা।
১০. যাহারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি আছে দহন যন্তণণা।



ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন,
 আকাশের প্রাসাদসমূহ। ইব্ন খুছায়মার মতে, বুরুজ অর্থ চন্দ্র ও সূর্থ্রে কক্ষপথ। উহার সংথ্যা বারটি। উহার প্রত্যেকটিতে সূর্य একমাস এবং চন্দ্র দুইদিন ও এক-তৃতীয়াংশ দিন ভ্রমণ করে। অতএব আটাশ মনযিল ভ্রমণ করে এবং দুই রাত লুকাইয়া থাকে।
"এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিন আর দ্রষ্ঠা ও দৃষ্টের।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মতভেদ রহিয়াছে।

ইবন আবূ হাতি; (র) ...... আবূ হহরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন
 কোন দিন নাই।'এই দিনে একটি সময় এমন আছে যেই সময়ে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহ্র নিকট যেই দু’আ করেন আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে উহাই দান করেন এবং কোন অনিষ্ট হইততে আল্লাহ্ চাহিলে আল্মাহ্ তাহা আশ্রয় দান করেন। আর "আরাফার দিবস।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন


ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, আবূ হহরায়রা

 দিবস। হাসান, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র)-ও এইส্মপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ মালিক আশজারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ মালিক आশআরী (রা) বলেন, রাসूলूজ্মাহ্ (সা) বলिয়াছেন,
 দিবসকে আল্লাহ্ ত‘আলা আমাদিগের জন্য একটি বিরাট সম্পদর্রপে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।"

ইব্ন জারীর (র)...... সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাঈদ ইব্ন যুসায়য়াব (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সকন দিবসের সরদার হইল, জুমুতার দিন। কুর্রানে দ্বারা উল্দেশ্য ইইন আরাফার দিবস।"

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন बनिय़ा তिनि করেন।

ইবন হুাইদ (র)..... শাব্বাক (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, শাব্বাক (র) বলেন, এक ব্যক্তি হাসান ইব্ন আनी (রা)-কে করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে অন্য কাহকেও ইহার অর্থ জিঅ্ঞাসা করিয়াছ? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ, হযরত ইব্ন উমর ও ইব্ন যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁারা দিন বলিয়াছেন। అनিয়া হাসান (রা) বলিলেন, না বরং


সুফিয়ান ছাওরী ইবৃন হারশালা সূত্রে ইব্ন সুসায়য়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ .

ইব্ন আবূ হাত্ম (র)...... ইব্ন আাব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন
 বলেন,

ইব্ন জারীর (র)...... आবুদারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবুদারদা (রা) বলেন, রাসুলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন, জুযুঅার দিন তোমরা বেশী করিয়া নামায পড়; কারণ সেইদিন ফেবেশতাগণের সমাবেশ ঘটে।
 প্রমাণস্বর্মপ তিनि



据
 ও ঞ্রংস হইয়াছিন। ইহারা কাফির্দের একটি সশ্প্রদায়, যাহারা পুর্ববর্তী এক্কালে ঈমানদারদিগকে পরাজিত করিয়া দীন ও ঈমান ইইতে বিদ্যুত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ঈমানদাররা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। অবশেবে তাহারা একটি গর্ত খনন করিয়া উহাতে অগ্নি প্রজ্জ্ণিতত করিয়া মু'মিনদিগকে পোড়াইয়া ফেলিবার ভয় দেখায়। কিত্তু তথাপিও উহারা ঈমান ত্যাগ করিতে অন্বীকার করে। ফলে কাফির্ররা ঈমানদারদিগকে সেই অগ্নিকুণে নিক্ষেপ করে। ইহাদের প্রসংেেই আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :



অর্থাৎ ধ্রংস হইয়াছিন কৃঞ্েে অধিপতিরা ইন্ধনপূর্ণ কুণ্ে যা ছিন অগ্নি, যथন ইহারা উহাদিগের পালে উপবিষ্ঠ ছিন আর উহারা মু'মিনদিপের সহিত যাহা করিতেছিন উহা প্রত্তক্ষ করিতেছিন। অতঃপর আল্নাহ্ ত'আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষের অধিপতিরা ঈমানদারদিগকে নির্यাত্ন করিয়াছিন উহার কারণ কেবল একট্টিই বে, তাঁহারা পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহে বিশ্বাস করিত, यিনি আকাশম্্ল্নী পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর মালিক।
 কিছুই তাঁशার হইতে গোপন নহে।

এই ঘটনায় উল্লিখিত কুণের অধিপতি কাহারা এই ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মাঝেরে মতভেদ রহিহ়াছে। আनী (রা) হইতে তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) উহারা ছিন পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের রাজা মাহরাম মহিনাদেরকে বিবাহ করা বৈধ করিতে চাইলে তৎকালের আলিমগণ উহাত্ বাধা প্রদান করে। ফলে রাজা একটি অগ্নিক্ণ প্রস্তুত করিয়া বাধা প্রদানকারী আলিমদেরকে উহাতে নিক্ষেপ করে। (২) উহারা ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামানের মু’মিন ও কাফিরদের মাবে একবার যুদ্ধ হয়। আার লেই যুদ্ধে কাফিররা পরাজিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিষ্ঠু কাফির্রা এইবার বিজয়

নাভ করিয়া তাহারা আাঞেনের কুe তৈয়ার করিয়া মু’মিনদিগকে উহাতে পোড়াইয়া মারে। (৩) উহারা ছিন হাবশার অধিবাসী।

আওষী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বনী ইসরাঈলের
 কতিপয় ঈমানদার নারী ও পুরুষকে উহাতে নিক্ষেপ করে। যাহ্হাক, ইবৃন মুযাহিমও এইর্পপ বলিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন দানিয়ান (অ) ও তাহার সঙীগণ। ইমাম আহমদ (র)...... সুহাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন বে, রাসৃলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, পূর্ব্বযুে এক বাদশাহ ছিল। তাহার একজন যাদুক্র ছিল। বৃদ্ধ হইয়া গেলে যাদুকর বাদশাহকে বলিল, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। হয়ত আর বেশী দিন বাঁচিব না। আপনি আমাকে একটি যুবক ছেলে দিন তাহাতে আমি যাদু শিক্ষ দিয়া যাইব। যাদুকরের পরামর্শে বাদশাহ তাহাকে একটি যুবক দিলেন। যাদুকর তাহাকে যাদু শিখাইতে আরও কর্রিল। এইভবে কিছুদিন কাটিয়া যায়।

বাদশাহ্র নিকট হইতে যাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে এক পাদ্রী বাস করিত। একদিন যুবক যাদুকরের কাছে যাওয়ার সময় পাদ্রীর কাছে যায় এবং তাহার কথাবার্ত ऊनिয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কিত্ু পাদ্রীর কাছে যাওয়ার কারণে যাদুকরের কাছে যাওয়া দেরী হওয়ার ফনে একদিকে যাদুকর তাহাকে শাশি দেয়, অপরদিকে বাড়ির অভিভাবকরাও শাস্তি দেয়। উভয় দিকের মার খাইয়া যুবক পাদ্রীর কাছে আসিয়া অভিযোগ করে। অনিয়া পাদী তাহাকে এই বুদ্ধি দিল বে, যাদুকর তোমার প্রহার করিতে চাহিলে বলিও বাড়ি থেকে আসিতে দেরী হইয়াছে আর বাড়িতে গিয়া বলিও যাদুকরের নিকট হইতে আসিতে বিলধ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া যায়।

একদিন যুবক দেথিতে পাইন বে, লোক চনাচনের রান্তার উপর বিরাট হিষ্র প্রাণী পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আাে। উহার ভয়ে মানুষ এক পাও সামনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দেখিয়া যুবকটি মনে মনে বলিল, আজ আমি পরীক্ষা কর্রিয়া দেথিব ভে, পাদ্রীর দীন আাল্লাহ্র নিকট পছ্দনীয় নাকি যাদুকরের। এই ভাবিয়া সে একখঙ পাথর হাতে লইয়া এই বনিয়া উহা প্রীণীটির গাত্য নিক্কে কর্রিন বে, হে আল্gাহ্! পাদ্রীর আদর্শ তোমার নিকট যদি যাদুকরের আদর্শ হইতে থ্রিয় হয় তাহা হইলে, ঢুমি এই প্রানীটি মার্যিয়া লোকদিগকে রাঙ্তা অতিক্র্ করিতে দাও। সংণে সংগে প্রাণীটি মর্রিয়া মাটিতে নুটাইয়া পড়িন। অতঃপর পাদ্রীর নিকট সে এই ঘটনাটি ব্যক্ত করে। ఆনিয়া পাদ্রী বলিল, বৎস! তুমি আমর চাইত心ও শ্রেষ্ঠ। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে বিপদের সশ্মুখীন হইতে ইইবে। তখন কিন্gু কাহারো কাছে আমার কথা বলিবে না।

অতঃপর যুবক অসাধারণভাবে অন্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি দূরারোগ্য ব্যাধি ভালো করিতে नাগিি। বাদশাহ্র ছিল এক অক্ধ সহচর। এই সংববাদ খনিতে পাইয়া সে বিপুল উপটৌকন সহ যুবকের কাছে आসিয়া বলিল, আমার পক্ষ হইতে তুমি এই হাদিয়াঁুক গ্রহণ কর এবং আমার চোখ ভলোে করিয়া দাও। যুবক বলিলেন, আমিতো কোন রোগ ভালো করিতে পারি না। ভালো করিবার মালিক আল্লাহ্। তুমি যদি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহা হইলে আমি তোমার জন্য তাঁহার নিকট দু‘আ করিব আর তিনি

তোমাকে ভালো করিয়া দিবেন। অতঃপর যুবকের দু‘আয় লোকটির চক্মু ভানো হইয়া গেল।

বাদশাহ্র দরবার্রে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি যথারীতি উপবেশন কর্রিল। দেথিয়া বাদশাহ আণর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার, তুমি এই চোখ পাইলে কোথায়? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক। বাদশাহ বলিল, आমি? লোকটি বলিল, না, আপনি নহেন, यিনি আপনার ও আমার প্রিপালক। বাদশাহ বলিল, কী আমি ছাড়া আবার তোমার প্রতিপালক কে? লোকটি বলিল, ঢোমার ও আমার প্রতিপালক হইলেন আল্মাহ্। ংনিয়া বাদশাহ লোকট্টিকে অমানুষিক শাা্তি প্রদান করে এবং চাপে পড়িয়া সে যুবকের সন্ধান বলিয়া দেয়।

সক্কান পাইয়া বাদশাহ যুবকট্টেকে ডাকিয়া পাঠায়। সে আসিলে বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নাকি যাদু মন্ত্র দ্রারা অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ইত্যাদি ভালো কর। যুবক বनिল, আমি তো কাহাকেও ভালো করিতে পারি না, ভালো করেন আল্লাহ্ ত'আলা। বাদশাহ বলিল, आমি? যুবক বলিল, आপনি নহেন। বাদশাহ বলিল, আমি ছা়় কি जোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে? যুবক বলিল, ए্যা আছে। আমার ও আপনার প্রতিপালক ইইলেন আা্ধাহ্। ঔনিয়া বাদশাহ তাহার উপর অমানুষিক নির্যাতন চানায়। অবশেশে চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যুবক পাদ্রীর কথা বলিয়া দেয়।

পাদ্রীকে দরবারে উপস্থিত কর্য়া বাদশাহ তাহাকে নিজের দীন ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। কিন্ুু রাयী না হওয়ায় করাত দ্বারা ফাঁড়িয়া তাহার মাথাকে দি-খখিত কর্রিয়া ফেনে। এইভাবে ঈমান ত্যাগ না করায় অন্ধ লোকটিকেও মারিয়া ফেলে।

जতঃপর যুবককে বলিল, ভালো আছে তো এখনও ঈমান ত্যাগ কর নতুবা তোমার পরিণতি খভ ইইবে না। কিষ্ুু ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় একদল লোক সহ তাহাকে একটি পাহাড় পাঠাইয়া দেয়। এই লোকদিগকে বলিয়া দেয় বে, यদি সে ঈমান তাগ করিতে সম্সত না হয়; তাহা হইলে তাহাক্ক পাহাড়ের চূড়া হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেनিয়া মারিয়া ফেनিও। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যুবকটি বলিল, আল্নাহ্! ইহাদিগের ব্যাপারে তুমি ফয়সানা কর। সংগগ সংণগ পাহাড় প্রকপ্পিত হইয়া সকলকে बইয়া ধসিয়া পড়ে এবং সকলেই মারা যায়। কিষ্ুু যুবকটি প্রাণে বাচিিয়া যায়। মৃত্যুর হাত রুক্ষা হইতে পাইয়া সে বাদশাহ্র দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল বে, তোমার সংগীরা কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্ণংস করিযা দিয়াছেন।

অতঃপর ডুবাইয়া মারিবার জন্য বাদশাহ তাহাকে নদীতে পাঠাইয়া দেয়। কিষ্ুু এইখানেও বাদশাহ্র লোকেরা সব ডুবিবা মরে আর সে প্রাণ নইয়া বাঁচিয়া আলে। এইবার তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্যা করিলে সকনেই পুড়িয়া মরে কিন্তু সে বাঁচিয়া যায়।

অবশেষে যুবক বলিল, বাদশাহ নামদার! আমাকে মারিবার সাধ্য আপনার নাই। এতে একটি পরামশ মত কাজ করিলে হয়ত আপনি সফল হইতে পার্রে। বাদশাহ বলিল, কী তোমার পরামর্শ? যুবক বলিল, আপনার প্রজা সাধারণকে আপনি একটি

খ্যোলা ময়দানে সমবেত করেন। অতঃপর জামাকে একটি শূলিতে চড়াইয়া আমার তুনীর ইইতে একটি তীর নইয়া ‘এই যুবকের প্রতিপালক আন্লাহ়র নামে’ বলিয়া আমার গায়ে নিক্ষে করুন। এইভবেই কেবল আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবেন। যুবকের পরামর্শে বাদশাহ এইভাবেই তাহাকে হত্যা করিবার আয়োজন করে এবং ‘এই যুবকের প্রতিপালক আল্ধাহ्র নামে' বলিয়া তীর নিক্ষে করিলে যুবক মরিয়া যায়। অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকেরা বলিয়া উঠিল, आমরা এই যুবকের প্রতিপানকের উপর ঔমান আনিনাম। অবস্থা বেগতিক দেথিয়া বাদশাহ ক্ষেতে ফাটিয়া পড়ে এবং অসংখ্য অগ্নিকুক তৈত্যার করিয়া সকলকে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া মারে। একদুগ্ধ পোষ্য শিঙ সহ তাহার মাকে নিক্ষে করিবার সময় সে একটু ইতস্তত বোধ করিলে অবোধ শিঙ্টি বলিয়া উঠিল, মা টধর্য ধর, কারণ তুমি সৎপথথ রহিয়াছ। ইমাম মুসনিম এবং ইমাম নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহান্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাহার রচিত সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি অন্য র্পপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্নেথ করিয়াছেন বে, নাজরানবাসী মূর্তি পৃজারী ছিন। সর্বপ্রথম আদুল্নাহ্ ইব্ন তামির খৃৃঁ্ট ধর্ম গ্গহণ করেন। তাকে তখনকার রাজ্রা হত্যা করে। ইহার পর সমন্ত নাজরানবাসী ఖৃ্টান হইয়া যায়। অতঃপর যুনওয়াস তাহাদররকে ইয়াহীী ধর্ম গহণ করিতে বাষ্য করে। সেই রাজা একদ্টিনই খ্রায় কুড়ি হাজার থৃস্টান লোক হত্যা করে। মাত্র একজন লোক রক্ষ পাইয়াছিল, সে শামদেণের রাজাকে অবহিত করিল আর সে शাবশার রাজা নাজ্জাশীকে এর প্রতিকার নিতে বলিল। পরিশেষে যুনওয়াস পলায়ন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া ডুবিযা মরিল। ইবন ইসহাক (র) ইহাও উন্নেখ করেন বে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে নাজরানের এক ব্যক্তি অনাবাদ একটি স্থানে গর্ত খনন করিতেছিন তখন সেখানে আদ্দুল্মাহ্ ইব্ন তামিরকে মাট্টিতে বসা অবস্থায় দাফন্থত পাইল। তাহার হাত মাথার এক স্शান আটকানো ছিন। হাতটি সরাইয়া নিলে রক্ত প্রবাহিত হয়। উমর (রা)-কে এই ঘটনা জানানো হইলে এইভাবে তাঁহাকে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতত নির্দেশ দিলেন। এইখানে সারসংক্ষেপ উন্লেখ করা হইন। বিস্তারিত কিতাবে দ্রষ্ব্য।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্পদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, ইবরাহীম (র) বলেন, আমি ऊনিতে পাইয়াছি বে, হयরত আবূ মূসা আশঅারী (রা) ইশ্পাহান দখল করিবার পর শহরের একটি দেয়াল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা মেরামত করিয়া দিলেন। কিন্ুু সংগে সংৃগ উঁ্হ ভা্িিয়া পড়িয়া যায়। তিনি পুনরায় লেরামত করিয়া দিলে আবারও উহা পড়িয়া যায়। অতঃপ্র তিনি জানিতে পারিলেন বে, এই দেয়ানের নীচে একজন সৎকর্মপরায়ণ লোকের লাশ রহিহ়াহে। জায়গাতি খনন করিয়া দেথিতে পাইলেন যে, একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছ্ তাঁহার সংগে একটি তরবারী। তরবারীী গায়ে লিথা আছে আমি হারিছ ইব্ন মাযায। কুঙের অধিপতিদের নির্याতনে আমার এই দশা হইয়াছে। অতঃপর উহাকে বাহির কর্যিয়া আবূ মূসা (রা) দেয়ানটি ঠিক করিয়া দেন। এই ঘটনা দ্ঘারা বুঝা গেন বে, কুঙ্রে অধিপতির ঘট্নাটি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রায় পাঁচশত বছর পরের ঘটনা। অন্য বর্ণনায় বুঝা যায় যে, ইহা হযরতত মূসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার ঘটনা। তবে হইতে পারে বে,

এইরূপ ঘটনা পৃथিবীতে বহুবার ঘাটয়া থাকিবে। যেমন ইব্ন হাতিম (র)...... সাফওয়ান ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র (রা) হৃইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উখদূদের ঘটনা একটি তুব্বার আমনে ইয়ামানে এবং একটি ইরাকের কাবিল শহরে সংঘটিত হইয়াছে। আরেকটি কনঈ্টানটিন রাজার আমলে শামদেশে।
 উল্লেখিত কুণ্ডের সংখ্যা ছিল তিনটি। একটি ইরাকে, একটি শামে ও একটি ইয়ামানে।

মুকাতিল (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কুঞ্ড ছিল তিনটি। একটি ইয়ামানের নাজরানে, একটি শামে, একটি পারস্যে। ইহাতে ঈমানদারদিগকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করে। এই সব কাজের মধ্যে শামের ঘটনার নায়ক ইন্তনানূস রুমী, পারস্যের নায়ক বুখ্তনাসার ও আরবের ইউসুফ যুনওয়াস। তবে পারস্য ও শামের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয় নাই। শুধু নাজরানের ঘটনা সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... রবী ইব্ন আনাস (র) বর্ণনা করেন যে, রবী ইব্ন আনাস (র) (আ মুহাশ্মদ (সা)-এর যমানার মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। তখনকার কতিপয় লোক সমাজের অধঃপতন ও বিপর্যয় দেখিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনমানব শূন্য এক গ্রামে বসবাস করিতে শুরু করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালের অত্যাচারী বাদশাহ এই সাংবাদ পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে এবং আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়িয়া মূর্তি পৃজা করিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্তিপূজা করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, এর পরিণাম যাহাই হউক আমরা শ্বুমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতে থাকিব। ফলে বাদশাহ আগুনের কুণ তৈয়ার করিয়া উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলে, সময় থাকিতে এখনই ঐ সব ত্যাগ করিয়া মূর্তি পৃজা করিতে তরু কর। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান সেই লোকগুলি ঈমানের উপর অটল থাকে। অবশেষে নারী-পুরুষ ও শিফু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকেই অগ্নিকুত্তে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অগ্নি উহাদিগকে স্পে্শ করিবার পূর্বে উহাদিগের রূহ কবজ করিয়া নেওয়া হয়। আর আগুন কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া অত্যাচারী বাদশাহ এবং তাহার
 الأخْدُوْ পর্যন্ত নাयিল করেন।


অর্থাৎ यাহারা ঈমানদার নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াঢে অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিয়াছে এবং অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে নাই, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নাম্রে শাত্তি ও দহন যন্ত্রণা। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, यাহ्হাক ও ইব্ন আব্যা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের আগুনে পোড়াইয়াছে।

১১. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে জান্নাত, यাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।
১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।
১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।
১8. এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়,
১৫. আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।
১৬. তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন ।
১৭. ত্রোমার নিকট কি পৌছিয়াছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত-
১৮. ফিরআওন ও ছামূদের?
১৯. তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;
২০.এবং আল্লাহ্ৰ উহাদিগের অলক্ষ্য উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ।
২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ ত'আআান ঈমানদার বাদ্দাদ্র সশ্পর্কে সংবাদ দিতেছেন বে, উহাদিগকে তিনি জান্নাত দান করিবেন যাহার তলদেশে নদীনানা প্রবাহিত হইবে এবং উহারা তাহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে। আর ইহা উমানদারদিপের জন্য মহাসাফ্ন্য। অতঃপর তিনি বলেন :

 করিবেন। তাহার ধরা ও তাহার প্রতিশোধ নেওয়া বড়ই কঠোর। কারণ আল্নাহ তা আলা পরম পরা|্রমশালী ও মহাশক্তিধর; তিনি যাহা ইচ্ঘ করেন মুহ্রু্ত্র মধ্যে তাহাই করিয়া ফেনিতে পারেন। এই প্রসংগে আল্মাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অতঃপ্র প্রথমবার্রে ন্যায় পুনরায় সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।
 ক্ষমশীী। অপরাধ যত বড়ই হটক অবনত মষ্তকে অনুতঞ্ত হ্রদয়ে ঢাঁহার নিকট তাওবা কর্রিনে তিনি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। আবার তিনি প্রেমময়; তাঁহার বান্দাদিগকে তিনি ভালোবালেন।

 আল্লাহ্ এর সিফাত হিসাবে রফ‘ দ্মারা। দ্বিত্তীয়ত, আরশের সিফাত হিসাবে জের দ্বারা। অর্ৰাৎ শদ্দটি আল্ধাহর সিফাতও হইতে পারে এবং আরশ-এর সিফাতও হইতে পারে। উভয়েটির অর্থই সঠিক।
 ক্মতা কাহারো নাই এবং কাহারো নিকট তাঁহার জবাবদিহী হইতে করিতে হয় না। কারণ তিনি মহা পরাক্রমশাनী, প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। হयরত আবূ বকর (রা)-কে মৃত্যুর পৃর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিন বে, কোন ডাক্তার কি আপনাক্ দেখিয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, 玄া। জিজ্ঞাসা করা হইন ডাক্তার কী বলিয়াহছ? তিনি বলিলেন, ডাক্তার বनিয়াছেন ব্যে, আমি যাহা ইচ্ছ তাহাই করি।
 ছামূদ জাতিকে আমি বেই শাস্তি ও অপ্রত্যাশিত বিপদ্দ নিপতিত করিয়াছিনাম উহার
 ব্যাখ্যা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......আামর ইব্ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আমর ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন।

 উহাদিগের সংবাদ পাইয়াছি।"
 সংশয়-সন্দেহ কুফ্রী ও অবাধ্যততয় নিপ্ত রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ উহাদিগকে পরিবেব্টে করিয়া রহিয়াছেন। আল্লাহ্র হাত হইতে রুক্ষ পাওয়ার কোন সুয্যাগ উহাদিগের নাই।
 সর্মানিত যাহা উর্ধंजগতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন-পরিবর্রন হইতে সংর্ষিত রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস ইব্ন মালिक (রা) বनেन, বে লাওহে মাহ্যূজের কর্থা বনা হইয়াছে উহ্া হযরতত ইসরাফীন (অা)-এর কপালের উপর অবস্থিত। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আাদ্রুর রহমান ইব্ন সানমান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আব্দুর রহমান ইবৃন সালমান (র) বলেন, দুনিয়াত্ যাহা কিছু সংখणিত হইয়াছে হইতেছে, ও হইবে সবই লাওহে মাহ্ফূজে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর এই লাওহে মাহৃফূজ হযরত ইসরাফীল (রা)-এর দুই চোখের সামনে অবস্থিত। কিন্নু উহা তাঁহার দেখিবার অনুমতি নাই।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এই কুর্ান আল্লাহ্র নিকট লাওহে মাহ্যূজে সংরক্ষিত। উহা হইতে তিনি যখন যাহার উপর যতটুকু ইচ্ঘ নাযিল করেন।

বাগাবী (র)......ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহ্ফূজ্রে, লিখা আছে বে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তাহার দীন হইল ইসলাম, মুহাম্মদ (সা) ঢাঁহার বান্দা ও রাসূল। বে ব্যক্তি আা্ধাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহার ওয়াদাসমূহকে সত্য বলিয়া বিশাস করিবে এবং তাহার রাসূলের অনুসরণ করিবে তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহফূজ সাদা মুক্তার তৈরি একটি ফল্নক। উহার দৈর্ঘ্য আকাশ ও यমীনের ম্যবর্ত্ত দূরত্ পরিমাণ, প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত দূতত্ পরিমাণ। উহার কিনারা ইয়াকৃত ও মুক্তার দুই আবরণী লাল ইয়াকৃতের তৈরি। উহার কলম হইল নূর, উহার কানাম আরশশর সহিত সংশ্বিষ্ট। মুকাতিল (র) বলেন, লাওহে মাহফূজ আরূশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনুল্बाহ् (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ ত'অনা নাওহে মাহ্ফূজ্জকে সাদা মুক্ত দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। উशার পাতাও্ণ লাল ইয়াকৃতের তৈরী। উহার কলম নূর, ছস্তাক্ষ্র নুর। আল্লাহ্ ত‘আলা প্রত্যহ তিনশত ষাট্যার উহা পরিদর্শন করেন। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্য দান করেন। সম্মান দান করেন, অপমানিত করেন এবং যাহা ইচ্ঘা তাহাই করেন।"

## সৃরা जার্কিক

১৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

আব্দুল্নাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) ....... খালিদ ইব্ন আবূ জাবাল আদওয়ানী (রা) হইতে বর্ণিত, খালিদ ইব্ন জাবাল (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বনী ছাকীফের পূর্ব প্রান্তে একটি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সূরা তারিক পড়িতে ऊনিয়াছেন। তিনি বলেন, তনিয়া জাহেনী যুগে মুশরিক অবস্থায়ই সূরাটি মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর মুসলমান হইয়া আমি সূরাটি পাঠ করি। সূরাটি শুনিয়া ছাকীফ গ্গোত্রের নিকট আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ লোকটির কাছে তুমি কি শনিলে ? আমি সূরাটি পাঠ করিয়া উহাদিগকে ওনাইলাম। তথায় উপস্থিত কতিপয় কুরাইশ বলিয়া উঠিল, এই লোকট্টিকে আমরা ভাল করিয়াই জানি। তাহার কথা সত্য হইলে সর্বাগ্গে আমরাই তাহা গ্রহণ করিতাম।

ইমাম নাসায়ী (র) ....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, সুআय (রা) একদিন মাগরিবের নামাযে সুরা বাকারা ও সূরা নিসা পাঠ করেন। ऊুিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মুআয! তুমি কি লোকদিগকে বিপদে ফেলিতে ঢাহিতেছ ? কেন, সূরা তারিক ও সূরা শামশ বা এ ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিলে কি তোমার যথেষ্ট হইত না ?


১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা অবির্ভূত হয় তাহার
২. पুমি কী জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কি ?
৩. উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!
8. প্রত্যেক জীবের উপরই ঢত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।
৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে-
৬. তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে শ্থলিত পানি হইতে,
৭. ইহা নির্গত হয় মেরুদণ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
৮. নিশয় তিনি তাহার প্রত্যানয়ন্রে ক্মতাবান।
৯. যেইদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে,
১০. সেইদিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।

 তুমি কি জান, তারিক জিনিস কি? অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন ঃ
 নক্ষত্রকে তারিক তথা রাত্রিতে আত্মপ্রকাশকারী বলিয়া নামকরণ করার কারণ হইল এই যে, নক্ষত্র রাত্রিতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। হাদীসে আছে यে, হঠঠাৎ করিয়া স্ত্রীর ঘরে আগমন করিতে রাসূলুল্নাহ্ (সা) নিষেষ করিয়াছেন। অন্য এক হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একটি দু‘আয়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রি বুঝাইবার জন্য তারিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।



 তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মে মানুষকে পাহারা দিয়া বিপদাপদ ইইতে রক্ষা করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 মানুষের সামনে ও পিছনে পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতা নিয়োজিত রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশে তাহাকে রক্ষা করে।
 হইয়াছে ? এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সৃষ্টির মূল উপাদানের দুর্বলতার প্রতি সতর্ক করিয়াছেন এবং পুনরুত্থানের ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইবার নির্দিশ হিদায়াত করিয়াছেন। কারণ যিনি একটি বস্তুকে নমুনা ছাড়া প্রথমবার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সেইগুলিকে অনায়াসেই পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 সৃষ্টি করেন; অতঃপর পুনরায় উহাকে সৃষ্টি করিবেন। আর তাহা তাহার জন্য সহজ।
 সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে নির্গত পানি তথা বীর্য হইরতে যাহা পুরুঁের মেরুদত ও নারীর পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হইয়া একত্রিত হইয়া পরে আল্নাহ্র নির্দেশে উহা দ্বারা সন্তান জন্ম হয়।

শাবীব ইব্ন বিশর (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পুরুষের মেরুদ্ণ এবং নারীর পঞ্জরাস্থি হইতে নির্গত পানি দ্বারা মানুষের জন্ম হয়। এই দুঁই প্রকার পানি ছাড়া মানুষ সৃষ্টি হইতে পারে না। তিনি আরো বলেন যে, নারীদের বীর্य পাতলা ও হলুদ বর্ণের হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ এইর্রপ বলিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) নিজের বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন, এই যে ইহা তারায়িব।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহিলাদের দুই স্তনের মধ্যবর্তী জায়গাকে তারায়িব বলা হয়। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত় যে, তিনি বলেন, দুই কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ দুই স্তনযুগলের উপরিভাগকে তারায়িব বলা হয়। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই দেহের দিক ইইতে চারটি ইবনে কাইীর ১১তম থঞ——০

পাঁজরের হাড্ডিকে তারায়িব বলা হয়। যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, দুই স্তন, দুই পা এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।
 শ্থলিত পানি, যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে উহাকে সেখানে ফিরাইয়া নিতে আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থ হইল, সবেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্ট মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিতে আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। কারণ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুদান করিয়া পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য ব্যাপারই নহে। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তা‘আলা ইহার প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর (র) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঞ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :

जर्थाৎ यেদিन याবতীয় গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইয়া যাইবে. সেদিন কাহারো কোন ক্ষমতা, শক্তি বা সাহায্যকারী থাকিবে না। সেই দিনটি হইল কিয়ামত দিবস।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিত্ব্বের কাছে একটি করিয়া পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং এই ঘোষণা করা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।"

১১. শপথ আসমানनর, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,
১২. এবং শপথ यমীনের, যাহা বিদীণ হয়,
১৩. नিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।
১8. এবং ইহা নিরর্থক নহে।
১৫. উহারা ভীষণ মড়যন্ত্র করে,
১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।
১৭. অতএব কাফি্রদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জन्य।
जाফস্গীর : ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

 করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, শপথ লেই আকাশের যাহা প্রতি বছর মানুবের নিকট জীবিকা পৌছইয়া থাকে, তাহা না হইলে মানুষ ও পঙ-পক্ষী কিছুই জীবন রক্ষা করিতে পারিত না।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ শপথ সেই আকাশের যাহা উহার নক্ষন্ররাজি ও চন্দ্র-সূর্যকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নইয়া যায়।
 শপথ সেই যমীনের যাহা বিদীর হইয়া বীজ অংকুরিত হয়। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, আবূ মালিক, যাহ्হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুথও এই অর্থ বলিয়াছেন।
"' انَّهُ تَقَوْلْ সত্য বাণী। কাতাদা (র)-সহ অন্যরা বলেন, ইনসাফপ্পূর্ণ ও মীমাংসাকারী বাণী।
 কাফिরদের সম্পর্কে বলেন : : কুরআনের বিরুদ্ধে আহান করার ব্যাপার্ উহাদিগের সহিত ভীষণ যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
 ভীষণ কৌশল অবলধ্বন করিয়া থাকি।

जर्थाৎ ঢूমি উহাদিগের ব্যাপারে কোন তাড়াহড়া কর্রিও না। কিছুদিনের জন্য উহাদিগকে সুবোগ দাও। অতঃপর দেথিতে পাইবে বে, কিভাবে ধ্রংস হইয়া উহারা ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'অানা বলেন :

অর্থা উহাদিগক আমি কিছ্মকান ভোগ করিবার সুয্যেগ দিতেছি। অতঃপর উহাদিগক্কে কঠিন শাত্তিত্ে নিপতিত করিব।

## সূরা আা‘नা




দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম বুথারী (র)........ বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বারা ইব্ন আयিব (রা) বলেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মুসআাব ইব্ন উমায়র ও ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) আমাদের কাছে (মদীনায়) আগমন করেন। তাঁহারা আসিয়া আমাদিগকে কুরআন পড়াইতে ওরু করেন। অতঃপর হয়ত আম্মার, বিলাল ও সা‘দ (রা) आগমন কর্রেন। তাহার পর বিশজন লোক সংগে করিয়া হযরত উমর (রা)-এর আগমন घটে। তাহার পর আলেন নবী করীম (সা)। বারা ইব্ন জযিব (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা)-কে পাইয়া মদীলাবাসী এত আনन্দিত বোধ করিল বে, এ অন্য কোন কারণণ তাহাদিগকে এত আনন্দবো৭ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। রাসূনুল্মাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্ব্রই আমি সুরা আ‘লা এবং এই ধরনের আরো কয়়ককিি সূরা পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, সূরা আ‘‘া রাসূনুন্बাহ্ (সা)-এর হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছ্ছিল। जর্থাৎ সূরাটি মক্কী।

ইমাম আহমদ (র)......... आनो (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আनী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) সূরা আলাকাকে খুব পছন্দ করিতেন।

সহীহ বুথারী ও মুসলিমে আছে বে, রাসূনুল্ধাহ্ (সা) হयরতত মুজাय (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ কেন তুমি সূরা আ‘ণা, সূরা আশৃশামস্ ও সূরা ওয়াল্ লায়ল দ্বারা নামাय পড়িলে না?

ইমাম আহমদ (র).......... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, রাসূনूল্নাহ্ (সা) দুই ঈদের নামাভ্য সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করিতেন। এবং ঈদ ও জুমা একত্রিত হইয়া পড়িলে উভয় নামাবেই এই দুইটি সূরা পড়িতেন। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহ্য়ও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনালে উবাই ইব্ন কা‘ব, আা্দুন্নাহ্ ইব্ন আব্বাস, আদ্দুর রহমান ইব্ন আবयা এবং উমুল মুমিনীন হयরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন यে, রাসূনুন্মাহ্ (সা) বিতর নামাবে সৃরা আ'লা ও সূরা কাফির্রুন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন। হযরত আয়িশা (রা) সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত জাবির, আবূ উমামা, আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন মাসউদ, ইমরান ইব্ন হুসাইন এবং আनী ইব্ন आবূ তানিব (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

3. पूমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
२. यिनि সৃষ्टि কর্রেন ও সুঠাম করেন।
৩. এবং यিনি পর্রিমিত বিকাশ-সাধন কর্রেন ও পথ-নির্দেশ করেন
8. এবং यিनि ঢৃণাদি উৎপন্ন কর্রে,
৫. পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন ।
৬. নিশয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,
१. আল্লাহ্ यাহা ইচ্ছা করিবেন ঢাহা ব্যতীত। যিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।
৮. আমি তোমার জন্য সুগম করিব পথ।
৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।
১১. আর উহা উপেক্ষা করিবে সে নিতান্ত হতভাগ্য,
১২. যে মহাঅগ্মিতে প্রবেশ করিবে,
১৩. অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....... ইয়াস ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াস ইব্ন আমির (র) বলেন, আমি উকবা ইব্ন আমির (রা)-কে বলিতে उनिয়াছি यে, তিনি বলেন, ${ }^{2}$ রাসূলুল্নাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিললেন ঃ ইহাকে তোমরা রুকুতে পাঠ কর। অতঃপর यখन পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র)............ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন
 سَبْتَحِ اسـْمَ


ইব্ন জারীর (র).......... আবূ ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

 পড়িয়া سُ বলিতেন। কাতাদা (র) বলেন, আমরা ত্ֹনিতে পাইয়াছি যে,
 বলিতেন।
 প্রতিপালকের নামে, তিননি সবকিছু সৃষ্টি করেন ও সেইছ্গলিকে উত্তম আকৃতিতে সুঠাম করিয়া গঠন করেন।



সৎপথের সন্ধান দিয়াছেন এবং জীব-জত্তুকে চারণণ ভূমি ইত্যাদির সন্ধান দিয়াছেন। বেমন অন্য এক আয়াতে মূসা (আ) সশ্পর্কে বলিয়াছেন বে, তিনি ফির্রউনেের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন :
 হইলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পথ নির্দেশ করিয়াছ্ছন।

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ আল্লাহ ত‘‘আলা আসমান-यমীন সৃষ্টির পঞ্ঞাশ হাজার বছর পৃর্বেই মানুষ্যের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তথন তাহার আরশ ছিন পানির উপর।
 করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অড়-কুটা। মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র) হইতেও এইর্রপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষা পণ্তের ধারণা হইন এই আয়াতের ইবারত মূनত এইর্木প হইবে বে,
 থড়-কুটায় পরিণত কর্রেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহা অন্য সকন মুফাস্সিরেরে ব্যাথ্যার পরিপথ্থী।

जर्थाৎ আन्नाহ् ज‘‘আना ওয়ापा করিতেছেন বে, হে মুহাস্মদ! নিচ্য় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি উহা ভুলিয়া যাইবে না। তবে আল্নাহ্ কোন কিছু ভুলাইয়া দিতে চাইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্মাহ্ যাহা চাহিতেন, তাহা ব্যতীত রাসূলুল্মাহ্ (সা) কিছুই ভুলিতেন না। মোটকথা, আয়াতের মর্ম হইল এই বে, কুরানের কোন অংশই ডুলিবে না । তবে কোন আয়াত রহিত করিয়া নিলে উহা ম্যরণ রাখা তোমার দায়িত্ নহে।

ज সহজ করিয়াছি এবং এমন একটি সররল-সহজ সঠিক, সুন্দর ইনসাফ পৃর্ণ শরীয়ত দান করিব যাহাতে কোন বক্রুত বা কাঠিন্যের লেশমাত্র থাকিবে না।
 উপদেশ দাও। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অযোগ্যকে ইলমে দীন শিক্ষাদান কর়া অনুচিত। যেমন হযরত আनী (রা) বলিয়াছেন, যাহাদিগের বে কথা বুঝিবার জ্ঞান নাই তাহাদের সামনে সেই কথা বনিলে পরিণামে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়া উহা দ্মারা ফিতনা

সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেন ঃ যাহার যে কথা বুঝিবার জ্ঞান আছে তহার সহিত সেই কথাই বল। তোমরা কি চাও বে, মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক।

 সহিত একদিন না একদিন সাক্ষঙ করিতেই হইবে, সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আর বে মহা হতভাগ্য সে উহা উপেক্ষা করিবে। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর মুত্যুবরণ করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং এমনভাবে বাঁচিয়াও থাকিতে পারিবে না যাহাতে তাহার কিঞ্চিত উপকার হয় বূং বিপদের পর বিপদ এবং শাস্তির পর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

ইমম আহমদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা). হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ (রা) বল্লেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রকৃত জাহান্নামীরা কখনো মরিবেও না এবং সার্থক জীবনও লাভ করিবে না। কিন্ু যাহাদের উপর আা্নাহ্ ত‘আলা দয়া করিতে চাহিবেন তাহারা জাহান্নাম নিক্ষিপ্ট হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। অতঃপর সুপারিশকারীীণ उস্মীতূত মানুষӊলি উঠাইয়া আনিবে এবং তাহাদিগকে নহরুল হায়াতে নিক্ষে কর্রিয়া পবি্র্র করা হইবে। এই হাদীসটি হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে।

38. নিষ্য সাফন্য লাভ করিবে ব্য পবিত্রতা অর্জন করে।
১৫. এবং তাহার প্রতিপালকের্ন নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্মু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
১৭. অথচ আখিরাতই উককৃষ্টতর এবং স্হায়ী।
১6. ইহা ঢো আছে পৃর্ববর্তী গ্থন্থে-
১৯. ইবরাহীম ও মূসার ঋণ্থে।

 আল্লাহ্র ．আইন ও রাসূলুল্লাহ্（সা）－এর আদর্শ মানিয়া চলিল，আল্লাহ্র সন্ত্রুষ্টি অর্জন করিবার জন্য ও শরীয়াতের পাবন্দীর খাতিরে যথাসময়ে নামায আদায় করিল－সে সাফল্য অর্জন করিল।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার（র）．．．．．．．．．．জাবির（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে， জাবির（রা）বলেন বলেন ：আয়াতের অর্থ হইল＂বে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে，আল্ধাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই，সর্বপ্রকার ভূয়া উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল
 ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ：＂এইখানে পাঁচওয়াক্ত নামায এবং উহার গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে।＂

ইব্ন জারীর（র） $\qquad$ আবূ খালদা হইতে বর্ণনা করেন যে，আবূ খালদা（র） বলেন ：একদিন আমি আবুল আলিয়ার কাছে গমন করি। দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন，আগামীকাল ঈদের মাঠে আমার সহিত তুমি দেখা করিবে। নির্দেশ অনুযায়ী পরদিন আমি তাহার সহিত দেখা করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু আহার করিয়াছ？আমি বলিলাম，হ্যা। জিজ্ঞাসা করিলেন，গোসन করিয়াছে？বলিলাম，হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন，যাকাত ফিতরা দিয়াছ？বলিলাম，亦 দিয়াছি। এইবার তিনি বলিলেন，ঠিক আছে যাও，এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আসিতে বলিয়াছিলাম। অতঃপর তिनि মদীনাবাসীগণ ফিতরা প্রদান করা আর পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম সাদকা আর আছে বলিয়া মনে করে না।

আবুল আহওয়াস（র）বলেন ঃ কেহ তোমাদের নিকট নামাযের মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে সংগে যাকাতের কথাও বলিয়া দিও। কাতাদা（র）বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল，বে ব্যক্তি তাহার সম্পদকে পবিত্র করিল ও তাহার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করিল। অতঃপর আল্নাহ্ তাআলা বলেন ：

任 জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ অথবা পরকাল্েে আল্লাহ্ তা＇আলা যে পুরস্কার ও প্রতিদান দিবে উহাই ছিল দুনিয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। কারণ দুনিয়া অপদার্থ স্বল্প মেয়াদী，অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে আখিরাত হইল চিরস্থায়ী। সুতরাং স্থায়ী জীবনকে ত্যাগ করিয়া অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল জীবনকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি যুক্তি থাকিতে পারে？
そবনে ক্ছীব ১১ত্ম そণু－৬১

ইমাম আহমদ (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূনুন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন, "দুনিয়া তাহার ঘর, আখির্রাত্ যাহার কোন ঘর নাই, তাহার সম্পদ (আখিরাতে) যাহার কোন সম্পদ নাই, আর এই দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় সেই করে যাহার কোন বুদ্ধি নাই।"

ইব্ন জারীর (র) ....... আরফফাজ ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আরফাজা (র) বলেন ঃ একদিন আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মুথে সূরা আ'লা ऊনিতেছিলাম।
 করিয়া বনিলেন, বাঙ্তবিকই আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের ঊপর প্রাধান্য দিয়াছি। অনিয়া সকলেই নিরব হইয়া রহিন। তিনি পুনরায় বলিলেন, সত্তিই দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, নারী, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির মোহে পড়িয়া আমরা দুনিয়াকেই আখিরাত্রে উপর প্রধান্য দিয়া বসিয়াছি এবং আখিরাত আমাদের চোখর আড়ানে চলিয়া গিয়াছছ। ফতে পরকালকে ছাড়িয়া আমরা নগদ দুনিয়াকেই গ্রহণ করিয়াছি। উল্লেখ্য বে, ইব্ন মাসউদ (রা)-এর এই কথাখলি তাঁার যার পর নাই বিনट্য়র বহিঃঃ্রকাশ। অন্যথয় তিনি নিজে মূলত এইর্রপ ছিলেন। অথবা মানুষের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি এই কথাঞ্ৰন বनिয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ মূসা আশঅাীী (রা) হইতে বর্ণনা .করেন বে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ভে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসিল, সে তাহার আখিরাত্ ক্ষ্্ৃিষ্ত হইল আর বে ব্যক্তি তাহার আখিরাতকে जালবাসিল, সে তাহার দুনিয়া ক্ত্ঞিশ্তস্ত হইল। সুতরাং ধ্ণংসশীল অস্থায়ী জীবনের উপর তোমরা স্থুায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও।"
 আছে পৃর্ববর্তী গ্রন্থে- ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

আবূ বকর বায়যার (র)....... ইব্ন আব্নাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইব্ন
 রাসূनুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ হবহৃ এই কথাখলিই মূসা ও ইবরাহীম্মের গ্রন্থে ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)....... ইবৃন আব্বাস (রা) शইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন आব্বাস (রা) বলেন, বলিলেন ঃ এই পৃরা সূরাটিই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে ছিল।

ইব্ন জারীর (র)......... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইকরিমা (র) $\dot{\text { u }}$
 উহার সবই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে আছছ। জাবূল आলিয়া (র) বলেন ঃ এই সূরার काशिনীটি মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে আছে। ইব্ন জারীর্রের মতে قَدْ



## मूর্木া गশ্শিম্রা

২৬ আয়াত, ১ রুকু, মকী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

নু'মান ইব্ন বশীর (রা) কর্ত্থক বর্ণিত হাদীলে বলা হইয়াছে বে, রাসূনুন্মাহ্ (সা) ঈদ ও জুমুজার নামাবে সূরা আলা ও গাশিয়া পাঠ করিতেন।

ইমাম মালিক (র)....... উবায়দুল্ধাহ্ ইব্ন आদ্মুল্নাহ্ (র) বর্ণনা করেন বে, উবায়দূন্নাহ্ (র) বলেন, যাহ্হাক ইবৃন কায়স (র) নু'মান ইব্ন বশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বে, রাসূনুল্মাহ (সা) জুমুজার নামাবে সূরা জুমুজার সহিত আর কোন সূরা পাঠ করিতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা গাশিয়া।

১. ঢোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?
২. সেই দিন অন্নে মুখম্ণল অবনত,

## ৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে।

8. উহারা প্রবেশ করিবে জ্লনন্ত অগ্নিতে;
৫. উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
৬. উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী‘ ব্যতীত,
৭. যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।

তাফসীর : ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদা ও ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, গাশিয়া কিয়ামতের একটি নাম। কারণ উহা মানুষদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে।

আবূ হাতিম (র)......... আমর ইব্ন মায়মূন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মায়মূন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক মহিলা সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেছে। দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উহা খনিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "西া, আমার নিকট সেই সংবাদ আসিয়াছে।"
 বলেন ঃ মুখমণুল সেইদিন অবনত হইবে এবং উহাদিগের আমল উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। ${ }^{\text {A }}$ প্রবেশ করিবে।

হাফিজ আবূ বকর যারকানী (র)........ জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাফর (র) বলেন, আমি আবূ ইমরান জাউনীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একদিন এক পাদ্রীর আস্তানায় গমন করেন এবং হে পাদ্রী সাহেব! বলিয়া ডাক দেন। আওয়াজ গ্তনিয়া পাদ্রী অগ্রসর হইলে তাঁহাকে দেখিয়া হযরত উমর (রা) কাঁদিতে আরশ্ভ করিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,


ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নাসারা সম্প্রদায়। ইকরিমা ও
 পরকালে জাহান্নামের শাা্তি ভোগ করিবে ও ধ্নংস হইয়া যাইবে।
 আর গরম ইইতে পারে না। ইব্ন আর্ব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।
 (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,


আছে, তিনি বলেন,, , ضَ অর্থ পাথর। ইকরিমা (র) বলেন, কাঁটাদার বৃক্ষ যাহা মাটির উপর বিছাইয়া থাকে। সাঈদ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, কাতাদা (র) বলেন,
 পৃরণ হইবে না এবং উহা দ্রারা ক্ষুধাও নিবারণ হইবে না।

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,
৯. নিজদিগের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত,
১০. সুমহান জান্নাতে-
১১. সেথায় তাহারা অসার বাক্য খনিবে না,
১২. সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,
১৩. উন্মত মর্যাদা সম্পন্ম শय্যা,
১8. প্রস্তুত থাকিবে পান-পাত্র,
১৫. সারি সারি উপাধান,
১৬. এবং বিছান গালিচা।

তাফসীর ঃ হতভাগ্য পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এইবার আল্লাহ্ তাআলা সৌভাগ্যশালীদের অবস্থা প্রসংগে বলিতেছেন : : অর্থাৎ

কিয়ামতের দিন কতিপয় মুখম্তল আনন্দোজ্ব্ণ হইবে। উহাদিপের মুখমণণেই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের নক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে।
 থাকিবে।
 করিবে।
 কথাবার্ত ऊনিতে পাইবে না। ভেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 जসার কথা ఆनिবে না ।" অन্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

准 আরেক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 তাহারা কোন অসার ও ওনাহের কথা ఆনিবে না, ఆনিবে কেবন সালাম আর সালাম।
 থাকিবে। ইবৃন আবূ হাত্ম (র) .... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "জান্নাতের নহনসমূহ মিশকের পাহাড়ের তলদেশ হইতে প্রবাহিত হয়।"
 যাহার উপর সুন্দীী হুরগণ অবস্হান করিবে। আল্লাহ্র বন্বুগণ উহাতে উপবেশন করিবার ইচ্থ করিলে সংগগ সংণগ উহা অবনত হইয়া যাইবে।


 ছাওরী (র) প্রমুখও এইর্পপ বলিয়াছ্নন।।

 বলিয়াছেন। অর্থাৎ এদিক-সেদিক নানা ধরননের গালিচা বিছাইয়া রাখা হইবে। বে ইচ্ঘ করিবে, লেই বসিতে পারিবে।

১৭. তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?
১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে উর্ধ্পে স্থাপন করা হইয়াছে?
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?
২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে সমতল করা হইয়াছে?
২১. অতএব ঢুঁমি উপদেশ দাও, ঢুমি তো একজন উপদেশদাতা;
২২. ছুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্রক নহ।
২৩. তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে,
২৪. আল্লাহ্ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
২৫. উহাদিগের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
২৬. অতঃপর উহাদ্গিগের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার সেইসব সৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া চিন্তা করিতে নির্দেশ দিতেছেন, যাহাতে তাঁহার কুদরত ও মহত্ৰের প্রমাণ
 উটের দিকে দৃষ্টিপাত করে, না উহাকে কির্ভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে? কারণ উট একটি বড় অদ্ভূত প্রাণী, উহার দেহের গঠন একটি বড় আশর্যজনক। শক্তি ও সাহসে উহার

নজীর মেলা ভার। তদুপরি ভারী ভারী বোবা বহন করা উহার জন্য কোে বিষয়ই নহে। একাধারে উহার গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায় এবং পশম কাজে লাগে। অন্যান্য প্রাণীর পরিবর্তে উটের কথা উল্লেখ করার কারণ হইন তৎকালে এই উটই ছিল আরবদের উল্লেখবোপ্য প্রাণী।

কাयী ๗রায়হ (র) বলিতেন, আস আমরা দেখিয়া আসি বে, উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই বিশান আকাশকে কিভাবে যমীন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া উর্ধ্রে স্থাপন করা হইয়াছে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


অর্থাৎ তাহারা কি দেথে না বে, তাহাদিগের মাথার উপর আকাশকক কিতাবে আমি স্शাপন করিয়াছি? এবং উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছ্ছি আর উহাতে কোন ছ্দ্দি নাই।
 না বে, কিতাবে অমি উহাকে স্থপন করিয়াছি? উহাকে আমি স্থির ও জটলভবে স্থাপন করিয়াছি, যাহাতে পৃথিবী নড়াচড়া করিতে না পারে এবং উহাতে অনেক ধরনের উপকারী বস্ুু ও খনিজ দ্রব্য রাখিয়া দিয়াছি।
 বে, উशাকে কিভাবে সমতলভাবে বিছছইয়া রাখা হইয়াছে?

মোটকথা, এইখানে আল্নাহ্ ত'অআनা এমন কতিপয় সৃষ্টির প্রি দৃষ্টিপাত করার কथা বনিয়াছেন, যাহা সর্বদাই মানুভ্যের ঢোথের সামনে থাকে। একজন বেদুইনও উটের পিঠঠ আরোহণ করিয়া থাকে, আকাশ তাহাদের মাথার উপর দৃশ্যমান, পাহাড়-পর্বতও মানুভ্রে সচরাচর দেখা বস্থু এবং পৃথিবী তো সর্বদাই উহাদিগের পায়ের নীচে অবস্থান করে। এইঔলির প্রতি চিত্তা করিয়া বে সেই বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্ ত‘‘আলাই এইঔ্ৈলর সৃষ্টিকর্ত, তিনি সকলের পালনকর্ত ও বিশ্জগতের সার্বভৌমত্রের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য, গোট সৃষ্টিজগত যাঁহার উপাসনা আানগত্য করিতে পারে।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন, এক সময় আমাদিগকক রাসূনুল্লাহ (সা)-এর নিকট বারবার প্রশ্ন করিতে নিষেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছিন। ফলে বহির হইতে কোন গ্রাম্য বুদ্ধিমান লোক আসিয়া কোন প্রশ্ন করিলে আমরা খুব আনन্দিত হইতাম এবং আা্রহ সহকারে আমরা সেই প্রশ্ন ও উহার উত্তর শ্রবণ করিতাম। একদিন্নের ঘটনা, এক বেদুইন आসিয়া বলিল, মুহাম্ম! তোমার এক দূত আমাদের নিকট গিয়া বলিল, তুমি নাকি মনে কর; আল্লাহ্ তোমাকে রাসূন বানাইয়া পাঠাইয়াছেন? রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "সে ঠিকই বলিয়াছে।"

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে তুমি বনতে, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলूল্নাহ् (সা) বলিলেন, "আল্নাহ্"। লোকটি জিষ্ঞাসা কর্রিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছছন? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"। লোকটি জিঞ্ঞাসা করিল, বনুন তো, পর্বতমালাকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কে উহার মধ্য্য এত মৃন্যবান সশ্পদ রাথিয়াছেন? রাসূूूন্নাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ्"।

এইবার লোকটি বনিন, যিনি আকাশ, যমীন ও পর্বতমানা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন তো আল্লাহ্ কি আপনাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? উত্তরে রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যা"। লোকটি জিঞ্ঞাসা করিল, আপনার দূতের বক্বব্য বে, আমাদhর উপর দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাय ফর্য, ইহা
 রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছছন, তাঁহার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্ কি ইহার নির্দেশ দিয়াছেন? রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যা"। লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল বে, আমাদের সম্পদের যাকাত দিতে হইবে ইহা কি সত? রাসূলুল্बाহ্ (সা) বলিলেন, "亦, সত্য।" लোকটি বলিল, आপনার দূত বলিল ব্যে, আমাদের মধ্যে যাহারা সক্ষ্ম তাহাদের বায়তুন্মাহ্ গিয়া হজ্জ করিতে হইবে, ইহ কি ঠিক? রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "গঁঁ ঠিক।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরির়া যায়। যাওয়ার সময় এই কথা বनिয়া যায় বে, यিনি আপনাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছছন, ঢাহার শপথ করিয়া বनिতেছি বে, আপনি যাহা বলিলেন, আমি উহার উপর কোন কথা বাড়াইব না এবং উহা হইতে কোন কথা কমাইব না। ঔনিয়া রাসূনুল্মাহ্ (সা) বनিলেন, "লোকটি यদি সত্য বলিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ কর্রিবে।" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবุন উমর (রা) বলেন, রাসুলুল্নাহ (সা) প্রাযই আমাদিগকে একটি ঘটনা ওনাইতেন শে, জাহেনী যুপে জনৈকা মহিনা কোন এক পাহাড়ের উপর বকরী চরাইত। সংগে ছিন তাহার ছোট্ট একটি ছেলে। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, মা! তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্মাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করিয়াছ? মহিলা উত্তর দিল, আল্नाহ्। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিনা বলিল, আল্ধাহ্। ছেনে জিঞ্ঞাসা করিল, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেনে জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিনা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পর্বত কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, এই বকরীীণলি কে সৃষ্টি করিয়াছছন? মহিনা বলিল, আল্লাহ্। উত্তর ऊनिয়া শিษটি বলিয়া উঠিল, তবে তো আল্লাহ্ পাক মহান ও নিরতিশয় মর্यাদার অধিকারী। এই বলিয়া শিঙটি আল্লাহরর প্রেম ও মহত্ধে বিমোহিত হইয়া পাহাড়ের চৃড়া হইতে গড়াইয়া পঢ়ে এবং থও-বিখও হইয়া মরিয়া যায়। ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্নাহ্ (সা) প্রায়শই আমাদেরকে রই ঘটনাটি ওনাইতেন।
 তে মুহাশ্যদ! তোমাকে বে পয়পাম সহ পাঠানো হইয়াছে তুমি উহা মানুভের নিকট পৌছইইয়া দাও। কারণ প্ৗীছনো তোমার দায়িত্ আর হিসাব লওয়া আমার কাজ। এই কারণণই আল্লাহ্র তাআলা বলেন :
 মানুষের অন্তরে ঈমান পয়দা করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হয় নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ (র) বনেন ঃ তুমি লোকদিগকে ঈমান আনয়ন্নে উপর বাধ্য করিতে भाর না।

ইমাম আহমদ (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাকে লোকদের সহিত লড়াই করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ তারা এই ঘোষণা দেয় বে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। যদি তাহারা এই ঘ্যেষণা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাদের রক্ত ও ধন-সস্পদ আমার নিরাপত্তায় আসিয়া যাইবে। এবং উহার হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ণ আল্লাহ্র। অতঃপর তিনি ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী কিতাবুত্ তাফস্সীরে এই হাদীসটি উল্নেখ করিয়াছেন।
 ফিরাইয়া নেয় ও কুফরী করে অর্থাৎ যাহারা বাহ্যিক আমল পরিত্যাগ করে এবং অন্তরে ও মুথে সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদিগকক আল্লাহ্ ত‘‘আলা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) ......... আলী ইব্ন খালিদ (র) বলেন, আবূ উমামা বাহিনী (রা) একদিন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইবৃন মুআবিআা (রা)-কে জিজ্ঞোসা করিলেন আপনার কাছে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর মুৰে হইতে ওনা সবচেয়ে সহজ হাদীস কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি বে, তিনি বলেছেন, "ঙ্নো, প্রত্যেক মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তবে লেই ব্যক্তি নহে, বে মালিকের সহিত অবাধ্যতাকারী উটের ন্যায় উহার সহিত অবাধ্যত করে।"
 দরবারেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তাহাদের ভালো-ম্দ কর্মের হিসাব গ্রহণ করিব এবং কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিব। ভালো কর্ম্রে ভালো ফন আর মন্দ কর্ম্মর মन्দ ফन।

## मूরा यিজ্র

৩০ আয়াত, ১ রুকু, মকী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
ইমাম নাসায়ী (র)....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মু‘আय (রা) একদিন নামাযের ইমামত করেন এবং উহাতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। ফলে এক ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিয়া মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ খনিতে পাইয়া মু‘আয (রা) বলিলেন, সে মুনাফিক। অতঃপর এই সংবাদ রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর কানে চলিয়া যায়। তিনি লোকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাহার পিছনে জামাতের সহিত নামায পড়িতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিরআত দীর্ঘ করায় মসজিদের এক কোণে একাকী নামায. পড়িয়া উট চড়াইতে চলিয়া যাই। ঘটনা ওনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "মু‘আय! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহ? কেন, সূরা আ‘লা, শামস্, ফাজর ও লায়ল দ্বারা নামায পড়াইতে তোমার কি অসুবিধা ছিল?"


১. শপথ উষার,
২. শপথ দশ রজনীর,
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের
8. এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে-
৫. নিশয় ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছেন ‘আদ বংশের-
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—यাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?
b. यাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।
৯. এবংছামূদের প্রতি? যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;
১০. এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআাউনের প্রতি?
১১. যাহারা দেশে সীমানংঘন করিয়াছিল?
১২. এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।
১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদিগের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।
১8. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাথেন।

তাফস্সীর ঃ আল-ফাজর এর অর্থ বলার অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ প্রভাত বা ঊষা। আলী ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এইখানে ফাজর দ্বারা ওধু কুরবানীর দিবসের প্রভাত অর্থাৎ দশটি রাত্রির শেষ ভাগ। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের নামায, কাহারো মতে গোটা দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইর্রপ একটি মত পাওয়া যায়।
 আব্বাস (রা) ইব্ন যুবায়র ও মুজাহিদ (র) প্রমুথ এই কথা বলেন।

বুথারী শরীফফে আছে বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলূল্ৰাহ্ (সা) বলেন ঃ "এই দশদিনের অর্থাৎ- যিলহজ্জের দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অন্য কোন দিন্নের নেক আমল আল্ধাহ্র নিকট এত থ্রিয় নহে।" জিজ্ঞাসা করা হইন, আল্ধাহ্র পথে জিহাদ করাও নয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "না, আল্লাহ্র পাথ জিহাদ করাও নয়।" তবে যদি কেহ নিজের জান ও মান সহ বাহির হইয়া পড়ে; অঅঃপর ফিরিয়া না আসে তাহার কথা স্বতন্ত্র।"

কেহ বলেন, দশ দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাররাম্মে প্রথম দশদিন। আবূ জাফর ইবุন জারীর (র) ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

আবূ কুদায়না (র) ..... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বনেন,


ইমাম আহমদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আলোচ আয়াতের


(১) উক্ত হাদীসে এইমাত্র বना হইয়াছহ बে, آْتُتْر দ্রারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। কারণ আরাফার নয় তারীখ বেজোড় এবং কুরবানীর দশ তারিখ জোড় দিবস। ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা এবং যাহ্হাক (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।
(২) ইব্ন আবূ হাত্মি (র)........ ওয়াসিন (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ওয়াসিল (র) বनেন, আমি আত (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম बে,
 !
(৩) ইবุন আবূ হাতিম (র).......... আবূ সাঈদ ইবุন আউফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ ইব্ন আউফ (র) বলেন, আব্দুল্নাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) এক দিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিন, হে
 यनिनिन,
 হইল, সেই এক দিবস याহার কथा হইইয়াছে।

ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন মুরতাকি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে,
 তাশরীকের মধ্য দিন আর

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ তা‘আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি মুখস্ত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি জোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন।"
 উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল, যাহাতে জোড়ও আছে বেজোড়ও আছে। এই আয়াতে আল্মাহ্ তা আলা গোটা সৃষ্টির নামে শপথ করিয়াছেন।

- आওফी (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, তিনি أـشُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড় ও এক আর তোমরা জোড়। কেহ কেহ বলেন, ألـشُـفْ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)............. মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ
 আব্দুল্নাহ্ মুর্জাহিদ (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ ইইলেন বেজোড় আর সমগ্গ সৃষ্টি জগত জোড় কেহ পুরুষ, কেহ নারী।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি أَشُقْ , 'আসমান-यমীন, নদী-সমুদ্র, জিন-মানুষ ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবই জোড়।



 বিশিষ্ট নামাय আর,

আব্দুর রায্যাক (র) ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,
 বেজোড়।

ইমাম আহমদ (ন)...... ইমরান ইব্ন ইসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইমরান ইব্ন ইসাম (র) বলেন, বসরার এক প্রবীণ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা কর্রিল শে, ইমরান ইব্ন হায়ন (রা) বলেন, রাসূनूল্बाহ् (সা) জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "উश্ দ্মারা উদ্দেশ্য জোড় ও বেজোড় নামাय।" আরো বিভিন্ন সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াহে। উল্লেখ্য বে, ইব্ন জারীর (র) آــشَّفْ


## 

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন,

 ইকরিমা (র) বলেন, এবং ইবৃন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... কাছীর ইব্ন আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন লে, কাছীর ইব্ন আাদ্লুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কার ফুরাযী (র)-কে
 শশথ রার্র্রির যখन উহা অতিবাহিত হইতে থাকে।

 কারণ হইল এই যে, জ্ঞা মননুষকে অশোভনীয় আচরণ ও উচ্চারণ হইতে বিরত থাকে। এই সৃত্রেই কা‘বার হাতীমকে হিজরুন বায়ত বলা হয়। কারণ এই হাতিম তাওয়াফকারীকে ক‘বার শামী দেয়ান হইতে বিরত রাথv। হিজরুন ইয়ামামও এই সূত্রেই বबা হয়। বাদশাহ কাউকে জাবদ্ধ করিয়া রাখিলে এই সূচ্রেই আরার্রা বলিয়া थाকে রাখিয়াছে।

यা হউক, এই আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বনিতেছেন ঃ উপরোক্ত বিষয়ণ্ণনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্কনীয় শপথ রহিয়াছছ। কোথাও শপথ করা হইয়াছে বিভিন্ন ইবাদতের আবার কোথাও বা বিভ্ন্ন ইবাদাতের ওয়াক্কের। যেমন নামাय, রোयা, হজ্জ ইত্যাদি সেই সব ইবাদত, যাহা দ্যারা আল্লাহৃর নেক বাদ্দারা তাহার নৈকট্য অর্জন কর্রে এবং তাহার সশ্মুঁে বিনয় ও ন্মত প্রকাশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ
 'আদ জাতির সহিত কিক্রপ আচরণ করিয়াছেন?

ইহারা ছ্নি সীমানংঘনকারী থোদাদ্রোহী রাসূনদের অবাষ্য ও আসমানী কিতাব অন্বীকারকারী সস্প্রদায়। পরিণানম আল্লাহ্ ত‘অানা ইহাদিগকে সমূলে ধ্ধংস কর্রিয়া একেবারে ছরারার করিয়াছিলেন। ইহারা হইন, প্রথম আদ জাতি। অর্থাৎ আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন আউস ইব্ন সাম ইব্ন নূহ এর বংশ্ধর। আল্লাহ্ ত‘আলা ইহাদের নিকট হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ কর্যিয়াছেনে। কিন্তু ইহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আা্লাহ্ ত'অালা হুদ (আ)-কে এবং যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকক উহাদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নেন এবং তাহাদিগকে ধ্ণংস করিয়া দেন। ঈমানদারদের শিক্ষ প্রহণের জন্য পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ্ ত'আলা এই 'আদ জাতির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।
 সুউচ্চ প্রাসাদ্দ বসবাস করিত। ইহারা ছিল সেই যুপের সর্বাপপক্ষ বড় দেহবিশিষ্ট ও শক্তির অধিকারী। এই কারণণেই হযরত হুদ (আ) উহাদিগকক উপদেশ দিতে গিয়া বनিয়াছিলেন :


অর্থাৎ তোমরা ম্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ ত‘আালা তোমাদিগকে নূহ (আ)-এর পর স্থলাভিষ্কিক্ত বানাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগের দৈহিক প্রশস্তত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুত্রাং তোমরা আল্লাহ্ ত‘আলার নিয়ামতসমূহকে স্যরণ কর এবং পৃথিবীত ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। অন্য আয়াতে আল্gাহ্ তা‘আলা বনেন ঃ


অর্থাৎ ‘আদ জাতি অন্যায়जবে পৃথিবীতে ওদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছিন এবং বলিয়াছিন, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিশানী আর আছে কে?’ আচ্মা তাহারা কি জানে না ভে, "ভে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদিগ হইতে বেশী শক্তিশানী?" আর এইখান ‘আদ জাতির পরিচয় প্রসংগে আল্লাহ্ ত'জালা বলেন :
 শক্তি-সামর্থ্য ও দৈহিক গঠনে সেই দেশে উহাদের ন্যায় আর কাউকে সৃষ্টি করা इইয়াছিন না।

মুজাহিদ (র) বনেন ঃ ইরাম, প্রাচীন একটি জাতি অর্থাৎ প্রথম ‘আদ। কাতাদা ইব্ন দিমা'আ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইরাম হইন, ‘আদ জাতির রাজপ্রাসাদ। এই মতটি

বেশী উত্তম ও শক্তিশানী। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট ছিন বলিয়া উহাদিগকে ذات الـــــد বনা হইত।

楊
 ন্যায় কোন প্রাসাদ ছিল না।
 সহিত। जর্থাৎ সেই গোত্রের ন্যায় অন্য্য কোন গোত্র তৎকালে সেই দেলে সৃৃ্টি করা হইয়াছিল না। এই মতটিই সঠিক। ইব্ন যায়দের মতটি দুর্বল। কারণ यদি তাহাই इইত, जाহा হইলে ইইত বে, উহাদের প্রাসাদের ন্যায় অন্য কোন প্রাসাদ বানানো হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)............. মিকদাম (রা) ইইতে বর্ণনা করেন বে, মিকদাম
 শক্তি ছিন ভে, উহাদের এক একজন লোক দূর-দূরান্ত হইতে বড় বড় পাথর বহন করিয়া আনিয়া গোত্রের লোকদের ঊপর নিক্ষেপ করিত, ফলে সকনেই ধ্ণংস হইয়া যাইত।"
 শহর। কিন্ুু ইহা সঠিক বর্লিয়া মরে হয় না। কারণ এই সময় ইবারাতের সঠিক মর্ম
 কোন অবস্থাতেই আলোচ্য অর্থ কর্রা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই আয়াত দ্বারা উদ্mশ্য হইল, এইকথা বनা বে, আদী নামক যেসব লোক আল্নাহর অবাধ্যত করিয়াছিল, উহাদিগকে ধ্পংস করা হইয়াছে- বিশেষ কোন শহরকে নহে। এই কথাটি আমি এজন্য বলিলাম ব্যে, যেসব মুফাসূসির এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন উছা দ্যা যেন কেহ প্রতারিত না হয়। তাহারা বলেন ঃ ইরাম একটি শহরের নাম, যাহার একটি ইট সোনার, একটি ইট র্রপার। উহার ঘর-দরজা বাগ-বাগিচা. সবই সোনা-র্পার। পাথর হইন, মুক্তার ও शীরার। মাটি হইল মিসক, या নদী-নানা প্রবাহিত হইতেছে এবং রকমারী ফল্নমূল উৎপ্ন হইতেছে। কিন্ুু উহাতে কোন লোকের বসতি নাই। শহরটি সর্বদা স্গানান্তরিত ইইতে থাকে। কখনো শামে, কখনো ইয়ামানে, কখনো ইরাকে, কখনো অন্য কোথাও ইত্যাদি। এসবই বনী ইসরাইলের মনগড়া আজソবী গब্প। ইব্ন আব̨ হাতিমও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন সব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার কোন ভিত্তি নাই।
 ছামূদের প্রতি যাহারা উপত্তকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ কর্রিয়াছিন?
 ফিরআউনের প্রতি?

 যাহারা ফির্টাউনের ক্ষতা বহান রাখিত। ইহাও কথিত আছে বে, কেহ ফিরুআউনের जবাধ্যত করিলে তাহার হাতে পা<়ে পেরেক মারিয়া বাধ্য়া রাখিত। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান ও সুদ্দী (র) এই কথ্থা বলিয়াছেন। সুদ্দী (র) আরো বলেন ঃ ফিরঅউন লোকদের পায়ে পেরেক মারিয়া উপর হইতে ভারী পাথর নিক্ষেপ করিত। ইহাতে তাহারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত।

ছাবিত বুনানী (র) আবূ রাফি‘ (রা) হইতে বর্ননা করেন যে, आবূ রাফি (রা) বলেনঃ যুসলমান इওয়ার অপরাধে ফিরজাউন তাহার শ্ত্রী আছিয়াকে দুই হাতে ও দুই পায়ে পেরেক সারিয়া মাটিতে উপ্ড় করিয়া লোওয়াইয়া পিঠের উপর বড় .পাথরের চাক্কি রাখ্য়াছিন। ইহাতেই আছিয়া মরিয়া যায়।


অর্থাং ইহারা পৃথিবীতে অবাধ্যত ও সীমালংঘন করিয়াছিল এবং ব্যাপক সন্ত্রাস কর্রিয়া জনজীবনে অশাঙ্তি সৃষ্টি করিয়াছিন। ফলে আল্gাহ্ ত'আলা উহাদিগের উপর শাস্তির অপ্রত্রিরোধ্য কষাঘাত হানিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেে ঃ এই আয়াতের অর্থ তোমার প্রতিপালক সকলের সব
 সতর্ক দৃE्Eि রাখেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ আমন অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে উপযুক্ত প্রতিফন দিয়া থাকেন। কাহারো প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র) একটি অভিনব হাদী> বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সনদে আপত্তি রহিয়াছছ। হাদীসটি এই :

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ মু‘আय ইব্ন্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, মু‘আय ইব্ন জাবাল (রা) বনেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : হে মু‘আা। ঈমানদারণণ আল্মাহ্র হাতে ব্দী। হে মুআাय! পুনসিরাত পার না হওয়া পর্য়ন্ত ঈমানদারের মনে শান্তি আসিতে পারে না। হে যুআআয! কুরজান ঈমানদারদেরকে আপের অনেক আশা-আকাঙ্খ্ধা হইতে বিরত রাখিয়াছে। যাহাতে তাহারা ধ্ধংস হইয়া না যায়। সুতরাং কুরজান তাহার পথ প্রদর্শক, খোদাUীতি তাহার দলিল, আা্হহ তাহার বাহন, নামাय তাহার আশ্রয়, রোযা তাহার ঢাল, সাদকা তাহার মুক্তি, সততত তাহার আমীর, লজ্জা তাহার মন্ত্রী এবং এত কিছুর পরও তাহার প্রতিপালক তাহার প্রতি তীক্ক ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র) বলেন, এই হাদীলের রাবী ইউনুস হায়্যা ও আবূ হাম্যা অজ্ঞাত পরিচ্য।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)..... ইব্ন আদूল কালায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্দুল কাनায়ী (র) একদিন ওয়াজ করিতে গিয়া বনিয়াছেন : লোক সকল! জাহান্নামের সাতটি পুল আছে। সব কয়টির উপরে পুলসিরাত অবস্থিত। প্রথম পুলের কাছে লোকদিগকে থামাইয়া নামাভের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে একদল মানুষ ঞ্মংস হইয়া যাইবে, একদল মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌছিলে এই মুক্তি প্রা্তদের নিকট হইতে আমানতের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে কিছু লোক মুক্তি পাইবে ও কিছু লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয় পুলের নিকট cৌছিলে আণ্মীয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইহাতও একদদন মুক্তি লাভ করিবে এবং একদন ধ্ধংস হইয়া যাইবে। আण্মীয়ত সম্পক্ক তখ্ বলিবে, "হে আল্লাহ!! যে আমাকে বজায় রাখিয়াছছ; তুমি তাহাকে বজায় রাখ আর বে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তুমি তাহাকে ছ্নি কর।"


#   

## 





১৫. মানুম তো এইর্রপ বে, ঢাহার প্রতিপালক যখন जাহাকে পরীক্স কর্রেন সম্মান ও অনুগ্হহ দান করিয়া, তখন সে বলে, ‘অমার খ্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াহেন।
১৬. এবং যখন তাহাকে পরীক্মা কর্রেন ঢাহার র্যিয়ক সংকুচিত কর্রিয়া, তখন সে বনে, ‘আামার প্রতিপালক আমাকে হীন কর্রিয়াছেন।’
১৭. না, কখনই নহে। বষ্যুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,
১৮. এবং তোমরা অভাবগ্তস্গিগকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, ১৯. এবংতোমরা উত্তরাধিকারীদিগেরপ্রাঙ্ সম্পদ সম্শুর্ণরূপে ভদ্মণ করিয়া ফেন, ২০. এবং ঢোমরা ধন-সস্পদ অতিশয় ভালবাস।

তাফসীী : আল্লাহ্ ত'আলা বলিতেছেন বে, মানুষ এমন ভে, পরীীষ্ম করার জন্য যদি উহাদিগকে স্বচ্মু জীবিকা দান করা হয়, ঢো তহারা মনে করিয়া বসে যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে সপ্মান করিল। কিত্হু মূলত উহা সপ্মান নয়-পরীীষ্ম। यেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন :


অর্থাৎ ধন ও জনবলে সমৃদ্ধ হওয়াকে মানুম সর্ব্রেতভাবে কল্যাণের অশ্বগতি মনে করে। মূলত তাহারা আসল রহস্য উপলক্ধি করিতে পারে না।

তদ্রপপ অপরদিকে যদি পরীী্ষামূনকভাবে জীবিকায় সংকট সৃষ্টি করেন, তথন সে মনে করে বে, উহা তাহার জন্য একটি অপমান। অতঃপর আল্ণাহ্ ত'আলা বলেন : كَ অর্থাৎ এই দুইটি বিষয়ের কোনটির ব্যাপারেই মানুষ্রে ধারণা সঠিক নহে। কারণ, আল্লাহ্ ত‘আ‘লা তাহার থ্রিয়-অপ্রিয় সকনকেই সশ্পদ দান করেন এবং থ্রিয়-অপ্রিয় সকনকেই জীবিকার সংকটট ফেলিয়া থাকেন। স্বছ্হলত ও অস্বছ্রনত উভয় অবস্থাতেই আল্লাহৃর সন্তুধ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভর করে তাহার আনুগত্যের উপর। ধনী হইয়া বে আল্লাহ্ ত'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সেও আল্নাহ্র প্রিয় এবং গরীীব হইয়া বে ৃধর্যবারণণ করিবে সেও আল্লাহুর প্রিয়।
 প্রকারাত্তরে এই আয়াতে আল্নাহ্ ত‘আলা ইয়াতীমদের সম্মান করিবার আদেশ করিয়াছেন।

ज্রাদ্দুল্নাহ্ ইব্ন মুবারক (র)..... आবূ হহায়র্রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ ছরায়রা (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মুসলিম সমাজের সর্বাপেক্মা উত্তম ঘর ইইল সেই ঘর, যাহাত ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদয় আচরণ করা হয় আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর হইন সেই ঘর, যাহাত ইয়াতীম আছে কিন্ুু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হয়। অতঃপর তিনি অঙুলি নির্দ্রেশ করিয়া বলিলেন, আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকিব।"

অবৃ দাউদ (র)....... সাহন ইবৃন সাদ্দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাহন ইবৃন সা‘দ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছছন, "আমি এবং ইয়াতীম লাनন-পালনকারী জন্নাতে এই দুই অগুলির ন্যায় একত্রে বসবাস করিব।" এই বলিয়া তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অझুলিদ্যয়কে একত্রিত করিয়া দেখান।
 অনুগুহ কর্রিতে নির্দ্রেশ করে না এবং একে অপরকে এই কাজ্জ উৎসাহিত করে না।

সূরা ফাজ্র
 হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করিয়া যেভবে পায় সেভবেই মীরাছের সম্পদ ভোগ করে এবং ধন-সস্পদকে অতিশয় ভালোবালে :

 बেन্রেশাণণী,


 भাঠाइणन?
২৫. সেইদিন তাঁহার শাস্তির মত শাত্তি কেহ দিতে পারিবে না,
২৬. এবং ঢাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।
২৭. ছে প্রশান্ত চিত্ত!
২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,
২৯. আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও,
৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

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


 সমতল করা হইবে, পর্বতমানাকে নিচিচ্চ করিয়া দেওয়া হইবে এবং মানুষ কবর হইতে উঠিয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে।
 করিবার জন্য উপস্থিত ইইবেন এবং কেরেশতাগণ সারিব্ধভাবে তাঁহার সশ্মুখ্ে দাড়াইয়া যাইবে।

সমস্ত মনুষ একে একে সকল নবীর কাছে সুপারিশের আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেবে যখন তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট সুপারিশের জন্য দরখাষ্ত করিবে ইহা ঊহার পরের घটো। মহানবী (সা) সুপারিশের দায়িত্ণ প্রহণ করিবার পর আল্লাহ্ ত'আলা বিচারকের আসনে উপস্থিত হইবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নিকট উম্মতের জন্য সুপারিশ করিতে আরঙ করিবেন। উহাই হইবে মাকামে মাহমূদ্দ অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সুপারিশ।

## 

ইমাম মুসলিম (র)....... আদুল্নাহ ইব্ন মাসটদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, র্রাসূনুল্লাহ্ (সা) বনিয়াছেন : "কিয়িমতের দিন জাহান্নামকে সামনে আনা হইবে। উহার সত্তর হাজার লাগাম থাকিবে। প্রতিটি লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফেরেশতত থাকিবে। উহারা সেই লাপাম ধরিয়া টানিয়া জাহান্নামকে সকলের সামনে উপস্থিত করিবে।"
 নতুন-পুরাতন যাবতীয় কর্ম্মে কথা স্নরণ করিবে। কিন্ুু সেই স্যরণ উহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

等 অর্থাৎ সেইদিন মানুষ মন্দ কাজের জন্য পস্তাইচে থাকিবে, নেক কাজ না করার জন্য বা কম করার জন্য আফসোস করিবে ও অনুতাপ প্রকাশ করিবে।

ইমাম আহমদ (র).......... মুহাম্মদ ইব্ন আমরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আমরা (রা) বলেন, কেছ যদি জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সিজদায় পড়িয়া থাকে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য করিতে থাকে, ত্বুও কিয়ামতের দিন সে তাহার এই ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং দুনিয়াতে ফির্রিয়া আসিয়া নেককাজ করিয়া যাইবার আকাজ্না প্রকাশ করিবে।

## আল্মাহ্ তাআলা বলেন ：

位 আল্লাহ্ তা‘আলার ন্যায় কেহ কঠিন শাস্তি দিতে পারিবে যাহা তিনি তাঁহার নাফরমান বান্দাদেরকে প্রদান করিবেন এবং কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের মাধ্যমে কাফিরদিগকে যেভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিবেন তদ্রপ অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে পূত－পবিত্র ও প্রশান্তচিত্ত লোকদের কোন চিন্তা থাকিবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে ：
 হে প্রশান্ত চিত্ত！সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হইয়া তোমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরিয়া আইস।
 আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। উল্লেখ্য শে，এই কথাটি আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদেরকে মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন বলা হইবে। এই আয়াতটি কাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ ইইয়াছে，সেই ব্যাপারে মুফাসৃসিরদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যেমন•যাহ্হাক（র）ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，এই আয়াতটি হযরত উসমান（রা）সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বুরায়দা ইব্ন হুসাইব（রা）হইতে বর্ণিত যে，এই আয়াতটি হামযা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব（রা）সম্পর্কে অবতীণ হইয়াছে। আওফী（র）ইব্ন আব্বাস（রা） হইতে বর্ণনা করেন যে，কিয়ামতের দিন প্রশান্ত আত্মাদেরকে এই কথা বনা হইবে। ইকরিমা এবং কালবীও এইর্দপ কথা বলিয়াছেন। ইব্ন জারীর（র）－ও এই ইহা পছন্দ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ অন্য এক আয়াতে আল্মাহ্ তাআলা বলেন ：

据 তাহাদিগকে তাহাদিগের সত্ত মাওলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে। আল্মাহ্র নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

ইব্ন আবূ হাতিম（র）．．．．．．．ইব্ন আব্বাস（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，ইব্ন আব্বাস（রা） আয়াতটি নাযিল হইর্বার সময় আবূ বকর（রা）রাসূলুল্নাহ্（সা）－এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন，হে আল্লাহ্র রাসূল！ইহা কত সুন্দর কথা！উত্তরে রাসূলুল্নাহ্（সা）বলিলেন，＂खন্য！এই কথাটি তোমাকেও বলা হইবে।＂

ইব্ন আবূ হাতিম（র）．．．．．．সাঈদ ইব্ন জুবায়র（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে， সাঈদ ইব্ন জুবায়র（রা）বলেন，রাসূনুল্নাহ্（সা）－এর সস্মুখv একদিন আমি يُـَيُتُهُ النَّفْسُ الــنَ এই আয়াতটি পাঠ করিলে ঔনিয়া হযরত আবূ বকর（রা）বলিলেন ঃ ইহা

কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলূল্নাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ "মৃত্যুর সময় তোমাকেও এই কথা বলা হইবে।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... সাঈদ ইবৃন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তায়েফ নগরীতে মৃত্যেবরণ করার পর অভিনব আকৃতির একটি পাখি আসিয়া তাঁহার লাশের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইহয়া याয়। লাশ কবরর দাফন করিবার পর কবরের এক কোন হইতে ' خ兀। এই আয়াতটি তিনাওয়াত ঔনিতে পাওয়া যায়। কিস্ুু পাঠকারী কে তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

কুবাছ ইবৃন রयীন (র) আবূ হাশিম (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, আমরা কতিপয় মুসলমান একবার র্মমদের হাতে বন্দী হই। বাদশাহ আমাদেরকে দরবারে ডাকাইয়া বলিন, হয় আমার খ্রিন্টান ধর্স পহণ কর, অন্যথায় তোমাদের মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে আমাদের তিনজন মুরতাদ হইয়া যায়। কিন্ুু চতুর্থজন ধর্মত্যাগ করার ব্যাপারে অস্বীকার করায় তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া উহা সমুদ্রে নিক্কেপ করে। সমুদ্র নিক্ষেপ করার পর মাথাটা প্রথম্ পানিতে ডুবিয়া যায় এবং কিছুহ্ষণ পর পানির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দীন ত্যাপকারী তিনজনের প্রতি নক্ষ্য করিয়া উহাদিগের নাম উন্নেখ করিয়া বলিল, হে অমুক! হে অমুক! হে অমুক! আল্লাহ্ ত'আলা কুরজানে বনিয়াছছন :
 বলেন ঃ এই ঘটনা দেখিয়া খ্রিদ্টানণণ মুসলমান হইয়া যায় এবং মুরতাদ হইয়া যাওয়া তিন ব্যক্তি পুনরায় মুসনমান হইয়া যায়। অতঃপর খলিফা আবূ জাফর মানসূরের পণের বিনিময়ে আমরা গুক্তি লাভ করি।

ইব্ন আসাকির (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র নিকট এই দু‘আ কর:


অর্থাৎ ‘হে আল্নাহ্! তুমি আমাকে এমন চিত্ত দান কর যাহা তোমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী করিবে, তোমার সিদ্ধান্তে সত্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার দানে তৃণ্ত থাকিবে।’

## সূর্রা বাল্নদ

২০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্মাহ্র নামে
夭 o (1) ْ



6 (0) (1)


8 8

১. শপথ করিতেছি এই নগর্রের,
২. আার ঢুমি এই নগরের অধিবাসী,
৩. শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।
8. মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি ক্লেশের মধ্যে।

ইবনে কছীর ১১তম খ খ-৬৪
৫. সে কি মনে করে যে, কখনও ঢাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না ?
৬. সে বলে, ‘আমি প্রচূর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।’
৭. সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেথে নাই ?
৮. আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্কু ?
৯. আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ ?

## ১০. এবং তাহাকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

তাফসীর ঃ খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন,, প্রত্যাখ্যান করিয়া অতঃপর মক্কা নগরীর শপথ করিয়াছেন। শাবীব ইব্ন বিশ্র (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আলোচ্য আয়াতে নগরী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা ।
, অَ নগরীতে যুদ্ধ করা আপনার জন্য বৈধ হইবে। আবূ সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ সালিহ, আতিয়্যা, যাহ্হাক, কাতাদা, সুদ্দী এবং ইব্ন যায়েদ (র) হইতেও এইর্দপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি এখানে যাহা করিবেন, আপনার জন্য তাহাই বৈধ । কাতাদা (র) বলেন, এই নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আপনার কোন অপরাধ নহে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ কোন একদিনের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মক্কা নগরকে মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য যুদ্ধ বৈধ করিয়াছিলেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আসমান-यমীন সৃষ্টির সময় হইতেই আল্লাহ্ তা'আলা এই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকিবে। ইহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না এবং ইহার কাঁটা ছেঁড়াও যাইবে না। আল্মাহ্ একদিনের কিছু সময়ের জন্য আমার জন্য ইহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। পুনরায় ইহার মর্যাদা ফিরিয়া আসিয়াছে। ফলে বিগত দিনের ন্যায় আজও ইহা মর্যাদাসম্পন্ন। অন, উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট আমার বাণী পৌছাইয়া দেওয়া। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ যদি আল্মাহ্র রাসূলের যুদ্ধের সূত্র ধরে এইখানে যুদ্ধ-বিগ্থহ বৈধ প্রমাণ করিতে চাহে, তাহাকে তোমরা বলিয়া দিও যে, আল্মাহ্ তাআলা তাঁহার রাসূলকেই কেবল অনুমতি দিয়াছিলেন, তোমাদেরকে নহে।
 যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ الـوالـد অর্থ যাহার সন্তান



মুজাহিদ, আবূ সালিহ, কাতাদা, যাহ्হাক, সুফিয়ান ছাওরী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র,
 আদম (আ) আর مـاولـلـ দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত বনী আদম। এই ব্যাথ্যাটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সঙ্গত। কারণ প্রথমে আল্লাহ্ তাআললা মক্কার শপথ করিয়াছেন। যাহা সমস্ত নগরী ও বাসস্থানের মা। আর এই আয়াতে শপথ করিয়াছেন উহার সকলের পিতা আদম (আ) ও তাঁহার সন্তানদের। আবূ ইমরান আল জওনী (র) বলেন ঃ : لـدا, দ্বারা
 আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় মত ইইইন, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল পিতা ও সকল সন্তানই উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাটিও ফেলিয়া দেওয়ার মত নহে।
 ইকরিমা, মুজাহিদ, খায়ছামা ও যাহ्হাক (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল মানুষকে আমি অত্যন্ত সুঠাম, সুদেহী ও ঠিকঠাক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। মায়ের পেটে থাকিতেই আমি এইর্দপ করিয়া থাকি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্মাহ্ তা‘আলা বলেন :


অর্থাৎ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছেন, যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন :
 মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।

ইব্ন আবূ নাজীহ, জুরায়জ ও আতা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ, আমি মানুষকে শক্তিশানী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ আমি মানুষকে ক্লেশ ও জীবিকা উপার্জনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আনী জাফর বাকির (র) জনৈক আনসারীকে

এই আয়াতের অর্থ হইন, আল্নাহ্ ত‘অালা মানুষকে সুঠাম ও সুদেহী করিয়া সৃষ্টি কর্রিয়াছ্ন। আবূ জাফর (র) এই ব্যাখ্যাটি অস্বীকার করেন নাই।

হাসান বসরী (র) এই আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন ঃ মানুষ একদিকে দুনিয়ার জন্য ক্লেশ ভোগ করে অপরদিকে আখিরাত্র জন্য কষ্ট করে। ইবৃন জারীরের মতে ك দ্বারা ক্লেশ উদ্mেয্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ ত'অালা মানুযকে ক্রেশের মধ্যে সৃচ্টি করিয়াছেন।
 বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে বে, তাহার সশ্পদ ছিনাইয়া নেওয়ার শক্তি কাহারো নাই ?

কাতাদা (র) বলেন, মানুষ মনে করে তাহাদের এই সশ্পদ সস্পর্কে কেহই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে না বে, তুমি ইহা কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছ এবং কোথায় ব্য় করিয়াহ?
 করিয়াছি। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও সুদ্টী (র) প্রমুখ এই অর্থ কর্রিয়াছেন।

信 ज'অানা তাহাকে দেত্খে নাই? পূর্বসূরী অনেক মুফাসৃসিরই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

أَلَمْ نَجْبَنْ تَهُ عَيْنَيْنِ মনে কথা ব্যক্ত করিবার জন্য জিহান এবং দুইটি ওও্ঠ দান করি নাই, যাহা দ্যারা কথা বলার ও পানাহারে সুবিধা হয় এবং মুখের সৌকর্দ বৃদ্ধি পায়।

शাফিজ ইব্ন আসাকির (র) আবূ রবী দাম্মেকীর জীবনীতে মাকহুন (র) হইতে বর্ণনা করেনেন বে, মাকহুন (র) বলেন, রাসৃন্ল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ ত‘আলা বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে বড় বড় এত নিয়ামত দান করিয়াছি যাহা তোমরা ঔণিয়া শেষ করিতে পারিবে না এবং যাহার তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞত আদায় করিতে পারিবে না। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়ামত হইন, আমি তোমাদেরকে দুইটি চক্ষু দান করিয়াছি যদ্দারা তোমরা দেখ আবার উহার উপর আবরণ দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছি দুই চক্কু দ্বারা উহা দেখ। আর আমি যাহা তোমাদের জন্য হারাম কর্রিয়াছি यদি উशা ঢোখের সামনে পড়িয়া বসে তাহা হইলে পর্দা দ্ঘারা ঢোখ ঢাকিয়া <্েন। আমি তোমাদেরকে কথা বলিবার জন্য রসना দিয়াছি এবং উহার গেলাফ দান করিয়াছি। সুত্রাং আমি তোমাদেরকে ব্যে কথা বলিবার আদেশ ও অনুমতি দিয়াছি কেবন তাহাই বল আর যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছি তাহা বলিতে বিরত থাক। আমি তোমাদেরকে বৌনাগ দান করিয়াছি। অনুম্মেদিত পন্থায় তোমরা উহা ব্যবহার কর আর নিষিদ্ধ পন্থায় উহা দ্বারা ঢাকিয়া রাথ। হে আদম সত্তান! আমার রোষ ও শাস্তি সঘ্য করিবার ক্যত তোমাদের নাই।
-
সুফিয়ান সাওরী (র) ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুইটি পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ভালো ও মন্দ পথ। আলী ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, ইকরিমা (র) প্রমুখ ইহাই বলিয়াছেন।

ইব্ন ওহাব (র) ....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুইটি পথ রহিয়াছে, কেন তোমরা ভালো পথ ত্যাগ করিয়া মন্দ পথে চল ?" এই হাদীসটি খুবই দুর্বল।

১১. সে তো বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করে নাই।
১২. তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী ?
১৩. ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি
38. অথবা দুর্তিক্ষের দিনে আহার্য দান-
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে,
১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,
১৭. তদুপরি অন্তর্তুক্ত হওয়া যু’মিনদিগের এবং তাহাদিগের যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের;
১৮. ইহারাই সৌভাগ্যশালী।
১৯. এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হত্ভাগ্য।
২০. উহারা হইবে অগ্নি-পরিবেষ্টিত।

তাফ্সীর ঃ ইব্ন জারীর (র) ....... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন बে, ইব্न ঊ文 (রা) বनেन, অর্থাৎ প্রবেশ করে নাই আর

কা'ব আল-আহবার (র) বলেন ঃ আকাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জাহান্নাম্ম অবস্থিত সত্তরটি স্তর বিশিষ্ট পর্বত। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহান্নামের গিরিপথ। কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা একটি বক্ধুর ও দুর্গম গিরিপথ। আল্লাহর আনুগ্য করিয়া তোমরা উহা অতিক্রুম কর। অতঃপর আল্লাহ্ ত‘‘আলা সেই আকাবা অত্রিক্রেমের পদ্ধতি সম্পর্কে বनিতেছেন :
 আা্লাহ্র নামে আহার করানো।

ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, সাঈদ ইব্ন गারজানা (র) আবূ হৃায়রা (রা)-কে বলিতে ঔনিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ "কেহ কোন ঈমনদদার গোলামকে মুক্ত করিয়া দিলে আল্লাহ্ ত'আানা উহার এক একটি অংপের বিনিময়ে তাহার এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই जাবে হাতের বিনিময়ে তাহার হাত, পায়ের বিনিময়ে পা ও ব্যেনাগ্গের বিনিময়ে যৌনাজ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।" আनী ইবৃন হুসায়ন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সত্যি আবূ হহরায়রা (রা) হইতে ইহা ঙনিয়াহ? সাঈদ (র) বनি়েেন, হাঁ, খনিয়াছি। অতঃপর আनो ইবৃন হুসায়ন (র) স্বীয় এক গোলামকে বলিলেন, হুতাররাফ়কে আমার কাছে ডাকিয়া আন। মুতাররাফ তাঁার সম্মুখে আসিয়া দগায়মান হইলে তিনি বলিলেন ঃ যাও, আল্নাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম। ইমাম বুখারী, มুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী ও সাঈদ ইব্ন মারজানা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম্মে বর্ণনা মতে আनী ইব্ন হুসায়ন (র) যাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন যয়নুন আবেদौন। আनী ইব্ন হুসায়ন (র) তাহাকে দশ হাজার দিরহাহের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন।

অन্য এক বর্ণনায় আছে বে, রাসানূন্নাহ্ (সা) বनिয়াছেন ঃ কোন মুসনমান পুরুষ যদি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়; তাহা হইলে আল্লাহ্ ত‘আলা লেই আযাদকৃত গোলামের এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নাম ইইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর কোন মুসলিম নারী কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ কর্রিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্নাহ্ ত'আলা তাহার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নাম্রে অগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আমর ইব্ন আবাসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আমর ইব্ন আবাসা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিবার জন্য কেহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিনে আল্লাহ্ ত‘‘আানা জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাথেন। কেহ একজন মুসনমান দাসীকে আযাদ করিনে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে ম্মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেহ ইসলামের অবস্থয় বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূর হইয়া যায়।"

जन্য এক হাদীসে আছে यে, রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন : কেহ কোন মুসলিম দাসীকে আयাদ কর্য়য়া দিলে তাহার এক একটি অংগের বিনিময়ে আল্নাহ্ ত‘আলা আযাদকারীর এক একটি অংপক্ক জাহন্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। কেছ আল্নাহ্র পথে বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূর্রে র্রপ ধারণ করে এবং কোন ব্যক্তি শক্রুর গায়ে তীর ছूँफ़िয়া লক্ষ্য অর্জন করিন বা নক্ষ্য্র্ষ ছইন, ইशাতে সে বনী ইসমাঈলের একজন দাস মুক্তির সওয়াব পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আমর ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, আমর ইবุন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনूল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুস্লমানের তিনটি সন্তান জন্প্পহণ করিয়া বালেগ হওয়ার পৃর্বেই যদি মারা যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ ত‘আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, কোন ব্যক্তি আল্নাহूর পথে বার্ধকে্য উপনীত হইয়া কেশ সাদা হইলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নৃরের রুপ ধারণ করিবে। কেহ শর্রুর গায়ে তীর নিক্ষেপ কর্রিলে লক্ষ্য অর্জিত হোক বা না হোক উহার উসিলায় তাহাকে একটি দাস মুক্তির সওয়াব দেওয়া হইবে।

কেহ কোন ঈমানদার দাসীকে షুক্ত করিয়া দিলে উহার প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং ব্যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পৰে এক জোড়া বস্ত্র দান করিবে, আল্gাহ্ ত'অলা তাহার জন্য জনননাতের আটটি দরজা খুলিয়া দিবেন। উহার বে দরজা দিয়া ইচ্মা সে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ইমাম আহমদ (র).... উকবা ইবุন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "বে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসীকে আযাদ কর্রিয়া দিবে উহার উস্সিনায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে มুক্তি দেওয়া হইবে।"

ইমাম আহমদ (র)..... বারা ইবৃন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বার্া ইব্ন आযিব (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্নাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি অমল বাতাইয়া দিন যাহাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। ऊনিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেন, "তুমি তো অল্প কথায় অনেক বড় প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছ! আচ্ছ, তুমি গোলাম আयাদ কর আর দাস মুক্ত কর।"

লোকটি বলিন, হে আল্নাহ্র রাসূন! এই দুইটি কাজ কি একই জিনিস নয় কি? রাস্ূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেন ঃ "না এক নহে- প্রথমটির্র অর্থ হইন ঢোমার একাই একাট গোলাম आযাদ করিয়া দেওয়া আর দ্বিতীয়টি হইন, গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে সহযোগিত করা, গরীব-মিসকীনকে দুধ পান করার জন্য গাতী দান করা ও অত্যাচারী
 কর; পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজ করিতে নিত্রে কর। यদি ইহাও না পার তাহা ইইনে ভালো ছড়া কোন কথা বলিও না।"




 এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... সালমান ইবุন আমির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, সানমান (রা) বলেন, जমি রাসূনूন্মাহ (সা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি বে, মিসকীনকক দান করিনে এক তুণ সওয়াব পাওয়া যায় आর আা্্ীীয়কে দান করিনে সওয়াব পাওয়া যায় দুই ত্। এক ৫ণ দানের আরেক ওণ আত্মীয়ত বজায় রাখার।" ইমাম তিরমিবী এবং নাসায়ী心 এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।
 মিসকীনকে।"

 (র) বলেন ঃ ঋवণ্তষ্ত অসহায় দর্রিদ্র। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ যাহার কেহ नाई।
 অन্য ঈমনদার এবং আল্লাহ্র নিকট প্রতিদান লাডের আশাবাদী। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তআালা বলেন :


অর্থাৎ যে আখিরাত কামনা করে এবং ঈমানের সহিত উহার জন্য যথাযথ চেষ্যা কর তাহাদের সেই চেট্টা সফল্ন হইবে।
 ধৈর্যবারণ করিবার এবং অন্যের প্রটি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য পরুস্পর উপ্গদেশ বিনিময় করে। এক হাদীসে অছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন : "যাহারা অন্যের প্রতি দয়া কর্র, আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন। ঢোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আকাশবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন।"

जनা হাদীসে আছছ, "বে ব্যক্তি মানুষ্রে প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়া করেন না।"

ইমাম আবূ দাউদ (র).... আদ্দুন্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আদুল্লাহ্ ¡ব্ন আমর (রা) বলেন ঃ বে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের एক আদায় করে না সে আমাদের লোক নহে।
 আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্নাহ্ ত'আলা বনেন :


অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারা হইল ইত্ভাগ্য आসহ:বুশ্ শিমালের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি উহাদিগক্ক পর্রিবেষ্টন কর্রিয়া রাখিবে। উহা হইতে কোন প্রকারে তাহারা রেহাই পাইবে না।

আবূ হরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) প্রমুখ বলেলে ঃ \% مـــــقـة
 করিয়া রাখিবে বে, উহাতে কোন দ্দি থাকিবে না, আলোর কোন রেশ থ্রবেশ করিতে পারিরে না এবং কোন প্রকারে সেই বেষ্ধনী ইইতে বাহির হইতে পারিতে না।

## সूর্গা শদ्य

১৫ আয়াত, $১$ रुकू, মক़ী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুর্পনিমের একটি হাদীস উপরে বর্ণিত হইয়াছে यে, রাगৃনুল্নাহ্ (সা) হযরত মুআय (রা)-কে বলিয়াছিলেন : "কেন पুমি সূরা শাম্স ও লায়ল দ্বারা নামাय পড়িলে ন[?"

(1.)
১. শপথ সূর্যের এবং উহার কিরা.ণর,
২. শপথ চন্দ্রের, যখন উহ্হা সূর্যের পর আবির্ভৃত হয়,
৩. শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,
8. শপথ রজনীর, यখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,
৭. শপথ মানুষের এবং ঢাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,
৮. অতঃপর উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও উহার সৎ কর্মের ๒ান দান করিয়াছেন।
৯. সেই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।
১০. এবং সেই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছ্ন করিবে।
 অর্থাৎ সৃর্য্রে কিরণ। কাতাদা (র) বলেন ঃ (র) বলেন ঃ সঠিক কথা হইল এই যে, এইখানে আল্মাহ্ তা‘আলা সূর্य ও উহার দিবসের শপথ করিয়াছেন । কেননা সূর্যের কিরণ দিনের বেলায়ই প্রকাশ হৃইয়া থাকে।
 চন্দ্রের, যখন উর্হা সূর্যের অনুগমন করে। মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ, শপথ চন্দ্রের, যখন উহা বদরের রাত্রিতে সৃর্যের অনুগমন করে :
 শপথ যখন উহা আলোকিত হয়।
 জশতকে অন্ধকারময় করিয়া তোলে।

ইয়াयিদ ইব্ন যী হামাদাহ (র) বলেন ঃ রাত্রি আসিলে আল্লাহ্ তা‘অলা বলেন ঃ আমার বান্দাদেরকে আমার বৃহৎ এক সৃষ্টি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুয রাত্রিকে ভয় করে। অথচ যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে আরো অধিক ভয় করা উচিত। (ইব্ন আ!ীী হাতিম)

Lí: মাসদারিয়া। অর্থাৎ শপথ আকাশ ও উহা যিনি নির্মাণ করিয়াছেন ভাঁহার। মুজাহিদ (র)
 তবে উভয় অর্থই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।
(র) বলেন : করিয়াছ্ন। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, অর্থ
 করিয়াছ্ন । মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী, ছাওরী, আবূ সালিহ ও ইব্ন যায়দ (র)
 বেশী প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত ইহাই।
 ও সুন্দর করিয়া সঠঠক ফিতরতের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাদীসে आছে যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক সন্তানই সঠিক ফিতরাত্রে উপর জন্গ্রেণণ করে। অতঃপর তাহাদের মাতা-পিতা তাহাদেরকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মজুসী রূপে গড়িয়া তোলে।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দাদেরকে আমি সঠিক মন মানসিকতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান প্রতারণা করিয়া উহাদেরকে দীনের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।"

位 ভালো ও মন্দ উভয় পথের জ্ঞান দান করিয়া ভালো পথে চলিবার হিদায়াত দিয়াছেন । এই আয়াতের ব্যাথ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষের সামনে সৎ ও অসৎ উভয় পথ খুলিয়া দিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক এবং ছাওরী (র)-ও এই কथা বলিয়াছেন। ইব্ন যায়দ (র) বলেন : আয়াতের অর্থ হইল, মানুষের স্বভাবে তিনি ভাল্াো ও মন্দ কর্ম্মর প্রবণতা রাখিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)....... আবুল আসওয়াদ (র) ইইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন্, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো, মানুষ প্রতিনিয়ত যাহা কিছু করিয়া থাকে, উহা কি আল্মাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত না কি মানুষ নিজ হইতেই করিয়া থাকে। উত্তরে আমি বলিলাম, নিজ হইতে নহে বরং ইহা সবই পূর্ব নির্ধারিত, উত্তর শ্তিয়া তিনি বলিলেন, তাহা হইলে•মানুষের অপরাধটা কি? আমার এই প্রশ্ন তুনয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, জগতের প্রতিটি জিনিস তিনিই নৃষ্টি করিয়াছ্ছেন, সবকিছুর মালিক ও অধিকর্তা তিনিই। তাঁহার কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে আপত্তি করিবার অধিকার কাহারো নাই। আমরা সকলেই একদিন তাঁহার সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হইব। অতঃপর আমি বলিলাম, আসলে আমিও আপনার মতে একমত। শুু আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শুন্, সুযায়না কিংবা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইর্প জিজ্ঞাসা করিলে

উত্তরে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "মনুব যাহা কিছু করে সবই পৃর্ব নির্ধারিত। খনিয়া লোকটট জিঞ্ঞाসা কর্রিল, তাহ হইলে আমাদের আমল করার দরকার কি? রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহাকে আল্লাহ্ ত"জালা যে স্তরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে উহার কাজই করিতে থাকিবে। জান্নাতী হইলে জান্নাত্র কাজ করিবে আর জাহান্নামী হইলে জাহান্নামের কাজ করিবে। ইহার সমর্থনে পবিত্র কুরআনে আল্নাহ্ ত'আলা বলেন :
 আয়াতের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, বে আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে নিজ্জে পরিঙ্দ কর্রিন সে সফন্নকাম হইবে। আর আল্gাহ্র আনুগত্য বর্জন করিয়া নিজ্জেকে কনুষাচ্ছ্ন করিল সে হইবে ব্যর্থ।

দ্বিতীয়ত, আল্øাহ্ ত‘আলা যাহাকে পবিত্র করিবেন সে সফলকাম হইবে আর याহাকে কনুষাচ্ছ্ন করিবেন সে ব্যর্থ হইবে। आওखী ও आলী ইবৃন আবূ তানহা (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইর্রপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবৃন আবূ হাতিম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন बে, ইবৃন
 বनिয়াছেন : "সফন সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ ত'আলা পবিত্র কর্রিয়াছেন।"

তাবারানী (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা)
 গেলেন এবং বলিলেন : "হে আল্লাহ তুমি আমাকে তাকওয়া দাান কর, ঢুমি আমার মানিক ও অভিভাবক এবং তুমি উত্ত্ম পবিচ্রকারী।"

ইমাম আহমদ (র).... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনাं করেন। আয়িশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূন্ম্নাহ্ (সা)-কে অমি বিছনায় দেখিতে না পাইয়া অন্ধকার্র হাতাইয়া দেখিলাম বে, তিনি সিজদায় পড়িয়া বলিতেছেন : "হে আল্লাহ্! অমাকে তুমি তাকওয়া দান কর। তুম্মি আমার হুদয়ের অধিকর্ত। আমার হুদয়কে তুমি পবিত্র কর্রিয়া দাও, তুম্মি উত্তম পবির্রকারী।"

ইমাম আহমদ (র).... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুন্মাহ্ (সা) এই দু’আটি পাঠ করিতেন :


 وعـلـم لاينفـع ودعوة لايـسـتـجــاب لـهـا -

অর্থাৎ "হে আল্মাহা! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, বার্ধক্, কাপুরুু্বত, কাপ্পণ্য ও কবর আযাব হইতে আশ্র্য প্রার্থনা করি। হে আল্মাহ্! আমার অন্তরে তুমি তাকওয়া দান কর ও উহাকে পবিত্র কর। তুমি উত্তম পবিত্রকারী ও অন্তরের অধিকর্ত। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি পানাহ চই এমন হ্রদয় ইইতে যাহা তোমার ভর্যে সন্ত্র হয় না, এমন নফস হইতে যাহা তৃত্ঠ হয় না, এমন ইলম হইতে যাহতে কোন উপকার হয় না এবং এমন দু'আ হইতে যাহা কবৃল করা হয় না।" यায়দ ইবৃন आরকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এই দুতাঢি শিফ্ষা দিতেন আর আমরা এখন তোমাদেরকে শিখাইয়া দিতেছি। ইমাম মুসলিম (র)-ও ইহা বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

3). ছামূদ সশ্প্রদায় অবাধ্যणাবশত অস্বীকার কর্রিয়াছিন।
১২. উহাদিগের মধ্যে বে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিন,
 পান করাইবার বিষয়্যে সাবধান इও।'
১8. কিন্ুু উহারা রাসূলকে অস্ধীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া কেলিল। উহাদিগের পাপের জন্য উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূন্নে ধ্পংস করিয়া একাকার করিয়া দিনেন।
১৫. এবং ইহার পর্রিণাম্মর জন্য আল্লাহুর আশংকা করিবার কিছू নাই।
 ত‘আলা বলিত্ছেন, তাহারা অবাধ্যতাবশত তাহাদিগের রাসূলদেরকে অস্বীকার করিয়াছিন।
 মিলিয়া। তবে প্রথম অর্থটিই উত্তম।.
 উঠিল, সেই লোকটি নাম কুদার ইব্ন সালিফ। এই লোকটি অত্তন্ত ভ্দ্র কুলীন ও

নেতৃস্হানীয় ఆ মানनীয় ছিন। বেমন এক হাদীসে আছে বে, রাসূলূল্মাহ্ (সা) একদিন খুত্বা দানকালে উ率 ও উহার হত্যাকারীর সম্পর্ক বলিলেন : "यখন উহাদের সর্বাধিক হত্াগ্য লোকটি তৎপর হইয়া উঠিল। এই লোকটি ছিল আবূ যামআর ন্যায় সমাজের শীর্ষश्रानीী় ব্যক্তি।"

ইব্ন आবূ হাতিग (র)..... আম্মার ইবุন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেেন বে, আমার ইবৃন ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ आমি তোমাকে হত্াগ্য ব্যক্তি সশ্পক্রে তোমাদেরকে সংবাদ দিব? তিনি বলিতেন, য্যা বলুন। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ " "মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য হইন দুই ব্যক্তি। একজন হইন ছামূদ সশ্প্রদায়ের আল্লাহর উ連 হত্যাকারী; অপরজন হইল সেই ব্যক্তি বে তোমার কপালে আঘাত করিবে, এমনকি রক্তে তোমার দাঁড়ি ভিঁজিয়া যাইবে।"
 হযরত সানিহ (আ) বলিলেন, ঢোমরা অাল্লাহ্র উট্ধ্রীকক ভয় করিয়া চল, উহার কোন ক্ষিসাধন করিও না এবং উহার পানি পান করার ব্যাপারে সীমানংঘন করিও না। সে একদিন পানি পান করিবে আর একদিন তোমরা তোমাদের পশপানকে পান করাইবে।

আল্মাহ্ তাআলা বলেন :
 তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবশেষে সেই উষ্ট্রীটিকে কাটিয়া ফেনিল, যাহাকে আল্মাহ্ ত'আলা নিদর্শন স্বক্রপ পাথর অও হইতে বাiহির করিয়া দিয়াছিলেন।

जर्थाৎ खাन উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক রাগাহিত হইয়া উহাদিগকে সমূলে ঞ্পংস করিয়া একাকার করিয়া দেন।

কাতাদা (র) বলেন, কুদার উষ্ট্রীকে হত্যা করিবার পৃর্বে সে সশ্প্রদায়ের ছোট বড় নারী-পুরুষ সকলেই এক বাক্সে তাহার হাতে বায়অাছ গ্রহণ কর্রিয়াছিন। ইহাতে উষ্ট্রী হত্তার অপরাধ্ে সকনেই অপরাধী সাব্যস্ত হইনে আাল্লাহ্ ত'আলা নির্বিচারে সকনকেই সমূলে ধ্ষংস করিয়া দেন।
 করেন না। পরিণামে কি হইবে, না হইবে তাহা আল্লাহ্র চিন্তার বিষয় নহে। ইব্ন আব্মাস (রা), যুজাহিদ, হাসান ও বকর ইব্ন आদ্মুল্gাহ্ মুযনী (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহূহাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াত্র অর্থ হইন, উট্ট্রী হত্যাকারী লোকটি ইহার পরিণামের আশংকা করে নাই। তবে প্রথম কথাটিই উত্তম।

## সূরা লায়ল

২১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামম
১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
২. শপথ দিবসের, যখন উহা আবির্ভূত হয়,
৩. এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন-
8. অবশ্যই তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।
৫. সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
৬. এবং यাহা উত্তম তাহা গহণ করিনে,
৭. আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
৮. এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
৯. আর যাহা উত্তম তাহা বর্জন করিলে,
১০. তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পরিণামের পথ।.
১১. এবং তাহার সম্পদ ঢাহার কোন কাজে আসিবে না, ষখন সে ধ্বংস হইবে।

ঢাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)...... আলকামা (র) হইইতে বর্ণনা করেন যে, আলকামা (র) একদিন শামে আসিয়া দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত
 আমাকে একজন সৎ সংগী দান কর। অতঃপর উঠিয়া হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর পাশে গিয়া বসিলেন। দেখিয়া আবুদ্দারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? তিনি বলিলেন, কুফায়। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আম্ছা তুমি কি
 আলকামা (র) বলিলেন, তিনি বলিলেন, হঁযা, আমিও তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইর্দপ পড়িতে ওুনিয়াছি। কিন্তু এই লোকগুলি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

এই হাদীসটি বুখারী শরীফে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে শে, হযরুত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সংগী ও শিষ্যগণ হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরআাতের সমর্থক কে? তাহারা বলিল, আমরা সকলেই ঢাঁহার কিরআতের সমর্থক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন্, আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে মুখস্ত শক্তি বেশী কাহার? উন্তরে সকলে আলকামাকে দেখাইয়া দিলেন। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা
 সৃরাটি কিভাবে পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলেন : তিনি করিতেন। নিয়া তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য দিতেছি বে, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কেও
 আল্লাহ্র শপথ! আমি ইহাদের গ্রাহ্য করিব না। ইহা ইব্ন মাসউদ ও আবুদ্দারদা (রা)-এর কিরআত।

পক্ষান্তরে জমহুর আলিমগণ সর্বত্র প্রচলিত মুসহাফে উছমানীতে ইহাই লিখা আছে।
ইবনে কাছীর ১১তম খঙ্ড-৬৬
 ঢাকিয়া ফেলে।

 করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :
" আরেক আয়াতে আল্মাহ্ বলেন :
 সৃষ্টি করিয়াছি। উপরের এই কয়টি বিষয়ের শপথ করিয়া অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলিলেন :
 ভালো কাজ করে আর কেহ করে মন্দ কাজ।
 আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক নিজ্রের সম্পদ হইতে দান করিল, প্রতিটি কাজ্ে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিল এবং আল্লাহ্র প্রতিদানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। কাতাদা (র)
 ' 'íl অর্থ লা-ইলাহা ইল্মাহ্, অর্থাৎ যে কলেমা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করিল।



এক হাদীসে আছে যে, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জ্জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ا' অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন : "হুসনা হইল জান্নাত।"
‘,
 ইব্ন আসলাম (র) বলেন, করিয়া দিব।
 কেহ আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিলে এবং নিজ্জেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে ও পরকালের প্রতিদানকে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য

অকन্যাণের পথ সুগম করিয়া দেওয়া ইইবে। কারণ নিয়ম আজ্, বে, কেউ সৎকর্ম করিলে উহার পুরক্কার স্বส্রপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো সৎ কাজ.করিবার তাওফীক দেওয়া হয় এবং কেহ কোন মন্দ কাজ করিনে শাস্তি স্বর্রপ পররবর্তীত তাহাকে আরো মন্দ কাজ করিবার সুব্যেগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (ৰ).... আদুর রহমান ইব্ন आবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন বে, আদ্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন বে, আবূ বকর (রা) একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্নাহ্র রাসুল! আমরা দৈনन্দিন জীবনে বেসব আমল করিয়া থাকি, তাহা কি পৃর্ব নির্ধারিত তাকদীর অন্যায়ী না-কি নবসৃষ্ট ব্যাপার? রাসূनूল্নাহ্ (সা) বলিলেন, নবসৃষ্ট ব্যাপার নহে বরংং পূর্ব নির্ধারিত जাকদীর অনুযায়ীই হইয়া থাকে। ऊनिয়া আবূ বকর (রা) বनिলেন, হে আল্নাহ্র রাসুল! তাহা হইলে आমাদের আমল করিয়া লাত কি? ঊত্তরে রাসৃলুল্নাহ্ (সা) বনিলেন ঃ "আল্নাহ্ ত'আলা यাহাকে বে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য সে কাজের সুয্যাগ দিয়া রাখিয়াছেন।"

ইমাম বুখারী (র).... আनী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আলী (রা) বলিয়াছেন : একদিন आমরা রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাকীয়ে গারকাদে জানাयার নামায় পড়িতে গিয়াছিলাম। তখন কথা প্রসংণগ তিंনি বলিলেন : "তোমাদের মষ্যে কে জান্নাতী আর কে জাহন্নামী তাহা পূর্ব হইতেই লিখিয়া রাখা হইয়াছছ।" ‘निয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে ঢো আমরা আমল ছাড়িয়া দিয়া উহার উপরই ভরসা করিয়া থাক্তেতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "নi, আমল করিতে থাক। আল্লাহ ত'আলা যাহাকে শে কাজের জন্য সৃi্টি করিয়াছেন তাহাকে সেই কাজের সুযোপ দিয়া রাখিয়াছেন।" जতঃপর তিনি

ইমাম আহমদ (র)...... আদ্দুল্নাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবุন উমর (রা) বলেন, উমর (রা) একদিন বनিলেন, হে জাল্লাহ্র রাসূন! আমরা यেসব আমল কর্রিয়া থাকি উহা কি পূর্ব নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট? উত্তরে রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "পূর্ব নির্ধারিত। তবে হে উমর! पूমি আমল করিতে থাক। কারণ, সকলকেই আল্লাহ্ ত‘আলা আমলের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। সৌঅগ্যবানরা সৌতাগ্যের আমল করিবে আর হত্ভাগ্যরা হত্াপ্যের আমল করিবে।"

ইব̣ন জারীর (র)..... জাবির ইবৃন আদ্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইব্ন আক্দুল্নাহ্ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যাহা করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত, না-কি নবসৃষ্ট? রাসৃন্ন্লাহ্ (সা) বनिলেন, "পৃর্ব নির্ধারিত।" అनिয়া সুরাকা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করিব কেন? উত্তরে রাসূনুল্মাহ (সা) বলিলেন : "প্রত্যেক আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের জন্য সুযোগ দিয়া রাখা इইয়াহা"

ইমম আহমদ (র)............. आবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ৫ে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল আমরা সেসব আমল করি তাহা কি পৃর্ব হইতেই নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট বিষয়? রাসূনুল্াাহ (সা) বলিলেন : "নবসৃষ্ট বিষয় নহে- বরং পূর্ব হইতেই নির্ধারিত।" ऊনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করি কেন? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "যাহাকে বে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাকে সে কাজের জন্যু তৈৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছ্।"

ইব্ন জারীর (ৰ)..... आবুদ্ᅲারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্ஈারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্দাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ থ্রতিদিন সূর্यান্ঠের সময় সূর্ব্যের দুই পাপ্বে দাড়াইয়া দুই ফেরেরেত বলিরে থাকে বে, "হে আল্ধাহ়! দানশীলকে উত্তম বিনিময় দান কর আর কৃপণের সম্পদ বিনাশ কর।" মানুষ এবং জিন ব্যতীত সকনেই এই আওয়াজ ఆনিতে


ইবৃন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াত্ণলি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে जবতীর্ণ ইইয়াহে। বেমন :

ইবৈন জারীীর (র)..... আমির ইব্ন আদুল্gাহ্ ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আমির ইব্ন আদ্দুলাহ (র) বলেন, হ্যরত আবৃ বক্র্র (রা) ইসলামের প্রথম যুগে মকায় যে সব বৃদ্ধা মহিলা ও দুর্বন মানুষ, যাহারা ইসনাম গ্রহণ করিত, আयাদ করিয়া দিতেন। ইश দেখিয়া তাঁহর পিত একদিন বनিনেন, বৎস! এই দুর্বল লোকদেরকে আयाদ না করিয়া यদি তুমি শক্কিশানী বলিষ্ঠ পুরুষ্দরকে আযাদ করিতে, তাহা ইইলে পরবর্তীতে তাহারা তোমার কাজ্জ আসিত। উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইহার প্রতিদান তো আমি দুনিয়াতে নহে আখিরাতে পাওয়ার আশা রাখি। এই প্রসংগগই আলোচ্য আয়াত্খলি নাযিল ইইয়াছে।

اذا مـات जর্থাৎ মৃত্যুর পর সশ্পদ তাহার কোন উপকারে আসিবে না। আবূ সালিহ ও মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে উল্লেখ করেন। তিনি বনেন ঃ اذا تـردى فی النـار অর্থাৎ মখন সে আাখনে নিকিক্ত ইইবে।


১২. আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা,
১৩. আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহ্লোকের।
38. আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্মি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি,
১৫. উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হ্ততভাগ্য,
১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়;
১৭. আর উহা হইতে বহু দূরে রাখা হৃইবে পরম মুত্তাকীকে,
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আছ্ম-শ্তুদ্ধির জন্য।
১৯. এবং তাহার প্রতি কাহারো অনুগ্গহের প্রতিদানে নহে,
২০. কেবল ঢাহার মহান প্রতিপালকের সন্ত্ঠুষ্টির প্রত্যাশায়,
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।
 কোন্টা হালাল আর কোন্টা হারাম, তাহা বলিয়া দেওয়ার দায়িত্ আমার। অন্যরা বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলিবে সে অবশ্যই আল্লাহ্র সন্ধান লাভ করিবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।
 সবকিছুর মালিকানা আমারই, আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকি।
تـوهـع जर्थाৎ आমि তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র)..... সিমাক ইব্ন হারব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ব্যে, সিমাক (র) বনেন, আমি নু‘মা ইব্ন বশীর (রা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি बে, তিনি ऊनিয়াছছন, রাসূনুল্লাহ্ (সা) একদিন খুত্বা দান কালে বলিয়াছিলেন : "লোক সকল!

আমি তোমদেরকে জাহান্নাম সশ্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।" কथাটি তিনি এত উচ্চস্বরে বনিয়াছিলেন বে, এখান হইতে বাজার পর্य্ত উহার আওয়াজ ঙনা গিয়াছিল। ইহ ऊনিয়া তাঁহার কাঁধের চাদর পাc্যের উপর পড়িয়া গিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)....... নু‘মান ইবৃন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, নুমান ইবৃন বশীর (রা) বনেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্কা সাজাপ্রাণ্ত জাহান্নামী সেই ব্যক্তি ইইবে, যাহার দুই পাল্রের পাতার উপর দুটি জালন্ত অংগার রাখা হইবে, যাহাতে তাহার মস্তক উৎলিতে थাকিবে।" ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা কর্রিয়াছেন।

ইমাম झুসনিম (র)...... নু‘মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, নু'মান ইব্ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলूল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সবচেয়ে হাল্কা সাজাপ্রাণ্ভ জাহান্নামীর পার্য়র জুত জোড়া ও উহার ফিতা হইবে আণেনের, যাহার উত্তাপে ফুট্ত্ত পানির ন্যায় তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে। তাহার শাস্তি সর্বাপেম্ষা লঘু হওয়া সন্ট্ণেও সে মনে করিবে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি আর হইতে পারে না।

 উহারা ব্যাষ্যা প্রসংগে বলেন :
 এবং অংগ-প্রত্যং দ্বারা আমল করা হইতে মুখ ফিরাইয়া নয়।

ইমাম আহমদ (র)...... অবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হতভাপ্য ছাড়া কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।" জিজ্ঞাসা করা হহ, হত্াগ্য কে? উత্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "বে ব্যক্তি আল্gাহ্র আনুগত্য করে না এবং আল্লাহ্র নাফরমানী ইইতে বিরত থাকে না।"

ইমাম আহমদ (র)........ আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন শে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসৃনूল্লাহ্ (সij) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন অন্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" জিজ্ঞেসা করা হইন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অন্বীকারকারী কে? উত্তরে তিনি বনিলেন : "ভ্য আমার অনুসরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আার বে আমার নাফরমানী করিবে, সে-ই অস্বীকারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।" ইমাম বুখারী (র) মুহাশ্মদ ইব্ন সিনান (র) ও ফুলায়হ (র)-এর সূত্র এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

जर्बाৎ এই जाহान्नाম হইতে দূরে রাখা ইইবে সেই সৌতাগ্যবান ব্যক্তিকে বে পৃত-পবিত্র মুত্তাকী ও পরহেেযগার।

আল্লাহ্র সন্তুধ্টি লাভ করিয়া নিজেকে ও নিজের স়শ্পদ পবিত্র করিবার জন্য বে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে নিজের সশ্পদ ব্যয় করে।

准 তহার সেই সশ্পদ ব্যয় করা কাহার্যা অনুপ্রহের প্রতিদাে নহে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নাতউই তাহার একমাত্র লক্শ। আল্লাহ্ ত'অানা বলেন :
 বহ্সংখ্যক মুফাস়সিরেরে মতে, এই আয়াত্খলি হযরত আবূ বকর সিদ্సীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াহে। অनেকের মতে, সমস্ত মুফাসসিরই ইহাতে একমত। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই বে, আবূ বকর (রা)-ও এইসব আয়াত্র অন্তর্তুক্ত এবং তিনি উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কারণ মানবীয় এমন কোন তুণ বাকী ছিল না, যাহা তিনি অর্জন করেন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফফে আছে বে, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ বে ব্যক্তি আল্ধাহ্র পথে একজোড়া বস্ত্র ব্যয় করিবে জান্নাতের দারোগা তাহাকে এই বলিয়া আাহ্মান করিবে বে, হে আল্লাহ্র বান্দ! এই দিকে আস, এই দরজা সবচেফ়ে উত্তম। ৫নিয়া হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহৃর রাসূল! কেহ এমন হইবে কি, যাহাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতেই ডাকা হইবে? উত্তরে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যাঁ, আমি আশা রাখি ভে, তুমিও উহাদের মধ্যে একজন হইবে।"

## সूর্রা দুহ্রা

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরল দয়ালু আল্লাহ্র নামে

আমাদের কাছে আবুল হাসান আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্নাহ্ ইব্ন আবূ বায়্যা মুকরী (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইকরিমা ইব্ন সুলায়মান (র)-এর কাছে কিরাআত পাঠ করিলাম। তিনি ইসমাঈল ইব্ন কুস্তুনতীন ও শিব্ল ইব্ন আব্সাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিলাওয়াত করিতে করিতে এই সূরা পর্যন্ত পৌছিবার পর তাঁহারা দু'জন বলিলেন, এখন হইতে শেষ পর্য়ন্ত প্রতিটি সূরার শেষে আল্নাহ আকবর বলিবে। আমরা ইব্ন কাছীর (র)-এর সামনে তিলাওয়াত করিয়াছিলাম। তিনিও অমাদেরকে এই কথা বলিয়াছেন। আবার ইব্ন কাছীরকে মুজাহিদ (র), মুজাহিদ (র)-কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-কে উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) এবং উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)-কে রাসূলুল্নাহ্ (সা) এই শিক্ষা দিয়াছেন। আবুল হাসান আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) কেবন এই সুন্নতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি কিরআত শাল্ত্রের ইমম বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। তবে হাদীসের রাবী হিসাবে আবূ হাতিম রাবী তাঁহাকে দুর্বল আখ্যা দিয়া বলেন, আমি তাঁহার হাদौস গ্রহণ করি না। অনুরূপভাবে আবূ জাফর উকায়লী (র) বলেন, তাহার হাদীস অগ্গহণযোগ্য। তবে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র) একদিন এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে এই তাকবীর দিতে ঔনিয়া বলিলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ এবং সুন্নত অনুযায়ী আমল করিয়াছ। ইহাতে হাদীসটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আবার এই তাকবীর কোন্ জায়গায় কিভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে কারীদের মতভেদ রহিয়াছে। কেউ বলেন, সূরা লায়লের শেষ হইতে, কেহ বলেন, সূরা দুহার শেষ ইইতে তাকবীর পড়িতে ইইবে। তাকবীরের পদ্ধতি সম্পর্কে কেহ বলেন, তষু ‘আল্মাহ আকবর’ বলিবে, কেহ বলেন, ‘আল্লাহ আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্মাহু আল্মাহু আকবর’ বলিতে হইবে।

সূরা দুহ হইতে এই তাকবীর বলার কারণ প্রসংগে কোন কোন কিরআত বিশেষভ্ঞ বলেন, একদা রাসূলুল্बাহ् (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্গীিত থাকার পর জিবরীল (आ) সूরা দूহা লইয়া আগমন করিলে 心িনি খুশী ও আনন্দে ‘আল্লাহ আকবর’ বালয়া উঠেন। তবে এই তথ্যের কোন সনদ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর তিত্তি করিয়া ইহার বাষ্তবতত ও দুর্বলত বিবেচনা করা যাইতে পারে।

3. শপথ পূর্বাহ্নের,
২. শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,
৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বির্পপও হন নাই।
8. তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।
৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?
৭. তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

৮. তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবযুক্ত কর্রিলেন;
৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠঠার হইও না;
১০. এবং প্রাर्बीকে ভৎসনা করিও না।
১১. पুমি তোমার প্রিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

তাফস্গীর : ইমাম আহমদ (র).... আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আসওয়াদ (র) বলেন, আমি জুন্ूূ (রা)-কে বলিতে अনিয়াছি যে, রাসূনুন্মাহ্ (সা) একদা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তিনি একরাত বা দুইরাত তাহাজ্জূদের জন্য ঊঠিতে পার্রেন নাই। ফলেে ইহ দেখিয়া এক মহিলা অiসিয়া বলিন, মুহান্মদ! তোমার শয়ততনটা তো মনেে হয় তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াহে। এই ঘটনা প্রসংঢগ সূরা দুহার এই আয়াত্খলি নাযিল হয়। ইমাম বুখার্রী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবৃন অাূ হাত্ম ও ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অना এক বর্ণনায় আছে বে, জুন্মুব (রা) বনেন, একদা হयরত জিববীীল (আ) রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আসিতে বিনম্ব ইইলে মুশরিকরা বনাবলি করিতে
 নাযিন করেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) হইভে বর্ণনা কর্রেন বে,

 প্রতি লক্ষ করিয়া বলিলেনন, তুমি তো এষটি আ丬ুল মাত্র অাল্লাহ্র রাহে তোমাকে যখম করা হইয়াছে।" বর্ণনাকারী বলেন, ইহাত র্রাসূলূন্মাহ্ (সা) দুইরাত বা তিন রাত তাহাজ্ভূদhর জন্য উঠিতে পার্রেন নাই। ফনে ৎক মহিনা বলিল, কিহে মুহাম্মদ! তোমার
 পর্যন্ত নাयিল হয়। কেহ কেহ বলেন, এই মহিনাটি ছিল আবূ লাহবের ং্তী উল্মে জামীল।

তণব ইব্ন জারীর (র)..... आদूল্লাহ্ ইব্ন শাmাদ (রা) হॅহে বর্ণনা করেন, আদ্দন্মাহ ইব্ন শাদাদ (রা) বলেন, হযরত খাদীজা (রা) একদিন রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে বিমর্ম অবস্शায় দেথিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি বিক্রপ
 মুরসান রাপে বার্ণিত। এখানে খদীজা (রা)-এর উল্লেখ সঠিক নয়।

ইব্ন ইসহ়ক (র)সহ কোন কোন পূর্বসূরী আলিম বলেন, জিববীী (আ) রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সামনে নিজের প্রকৃত আকৃতিত্ত আম্পকাশ করিবার এবং আবতাহ নামক
 নাयিল হয়।

আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আগমন করিতে বিলম্ব ইইয়া গেলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল, মুহাম্মদকে তাহার প্রতিপালক ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার প্রতি রুষষ্ট ইইয়া গিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ইইতে '

এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা প্রভাত এবং নিঝুম রাতের শপথ করিয়াছেন যাহা আল্লাহ্ তা‘আলার অপার শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ।
 ত্যাগও করেন নাই এবং তোমার প্রতি রুু্টও হন নাই।
 পার্থিব জীবন হইতে উত্তম। বস্তুত এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশী যাহিদ ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেেন। জীবনের শেষ মুহুর্তে ঢাঁহাকে দুনিয়াতে আজীবন থাকা এবং আল্লাহ্র সান্নিষ্যে চলিয়া যাওয়ার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হইলে তিনি আল্মাহ্র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়াকেই বরণ করিয়া নিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্মাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, খালি চাটাইয়ের উপর ওইতে ঙইতে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া যায়। একদিন ঘুম হইতে উঠিবার পর আমি তাঁহার দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, হহযূর! অনুমতি হইলে চাটাইয়ের উপর আমি একটা কিছু বিছাইয়া দিতে চাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আরে দুনিয়ার সহিত আমার কী সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার উপমা তো হইল, সেই পথিকের ন্যায়, যে চলার পথে একটি গাছের ছায়াতলে কিছুহ্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিল। অতঃপর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আবার গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওয়ানা হইল। ইমাম তিরমিযী ও ইবৃন মাজাহ্ (র) হাদীসীটি বর্ণনা করিয়াছেন। তির্রামযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

## , অর্থাৎ আখিরাতে আপনার প্রতিপালক

 আপনার উম্মতদেরকেে এত অধিক পরিমাণ নিয়ামভ ঊ সম্মান দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্টি হইয়া যাইবেন। বিশেষত আপনাকে হাওযে কাওছার দান করা হইবে।ইমাম আবূ আমর আওযায়ী (র)...... আব্দুল্লাহৃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানদেরকে পরকালে যে সব নিয়ামত দেওয়া হইবে এক এক করিয়া উহার সবই রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর সম্মুহথ তুলিয়া ধরা হইইলে খুশী๘ তাঁহার মন ভরিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতটি নাযিল

করনন। জান্নাতে তাঁহাকে হাজার হাজার প্রাসাদে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে অসং্য স্ত্রী ও সেবক দেওয়া হইয়াহে।

ইব্ন আব্মাস (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্ ত'আলার সত্তুষ্ট হ৩য়ার অর্থ ইহাও বে, তাঁহার পরিিার-পরিজনের কেছ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। ইব্ন জারীর ও ইবุন জাবূ হাতিম (র) ইश বর্ণনা করেন ! হাসান (র) বলেন ঃ ইश দ্রারা উদ্দেশ্য হইন শাফায়াত। আবূ জাফর বাকির (র)-ও এইর্রপ বলিয়াছেন।

आবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......... আদ্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আব্দুল্নাহ্ (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমরা সেই পরিবার, যাহাদের জন্য আল্লাহ্ ত'আলা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ কর্রিয়াছেন।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর আা্ধাহ্ তা‘আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল (সা)-এর উপর থ্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ কর্রিয়া বলিতেছেন ঃ

受 নাই আর আশ্রয় দান কর্রেন নাই? উল্লেখ্য বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) মায়ের গর্ভে থাকাকালে মতান্তরে জন্ৰের পর তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনা বিনতে ওহাব মারা যান। তাঁার দাতা আদ্দুল মত্তালিব তাঁহার লালন-পালনের जার গ্রহণ করেন। আট বছর বয়়ে দাদা মৃত্যুবরণ করিলে চাচা আবূ তালিব রাসূলুন্নাহ্ (সা)-কে লাनন-পালন করেন। এইভাবে চল্নিশ বছর কাটিয়া গেলে তিনি নবূఆত নাভ করেন। এই সব ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ত'আলা নিজ কুদরতেই করিয়াছিলেন।
 এবং পথথর সন্ধান দিলেন। বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


অর্থাৎ অনুর্রপভাবে আমি নিজের নির্দেশে তোমার নিকট রুহ (জিবরীী বা কুর্ান) প্রত্যাদেশ করিয়া ছিলাম। তুমি তখন ইহাও জানিতে না বে, কিতাব কি জিনিস এবং ঈমানের কি পরিচ্য। কিন্ুু আমি তাহাকে নূর বানাইয়াছি ঃ যাহা দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ম হিদিয়াত দান করি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, রাসূনুন্ধাহ্ (সা) শি৫কালে একবার মক্কার भলিতে হারাইয়া পিয়াছিনেন। তথন আল্লাহ্ ত'অলা তাঁহাক্ অভিভাবকদের কাছে ফিরাইয়া দেন ; কেহ বলেন, এক্দা চাচার সহিত উটে চড়িয়া শামে যাওয়ার পথে ইবনীস বাহানা করিয়া ঢাঁাাক্ক জংগলে নইয়া যায়। তখন হযরত জিবরীন (আ) এক ঋূৎকারে ইবनীসকে হাবশায় ফেলিয়া দিয়া রাসূলূলাহ্ (সা)-কে পথথ উঠাইয়া দেন। ইমাম বগবী (র) উভয় ঘট্না বর্ণনা করিয়াছেন।
 পাইলেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত ও পরমুখাপেক্মীशীন করিয়া দিলেন। ইহাতে पুমি ל४র্যশীল দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞ ধনী উতয় মর্যাদার অধিকারী হইয়াছ।
 আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন ঃ এইఆলি রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নবৃওত লাভের পূর্বের অবস্থা ছিল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফ্ আছে বে, হযরত আবূ হৃায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "অधিক সম্পদদর মালিক হইলেই ধনী হওয়া যায় না- বরং যাহার হ্রদয় পরমুখাপপপ্মীতা মুক্ত সেই প্রকৃত ধনী।"

সহীহ মুসলিমে আঙ্দুল্নাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে «ে, তিনি বলেন, রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন : "সফল সেই ব্যক্তি বে ইসলামের পথে চলিল, পর্यাাণ্ণ পরিমাণে জীবিকা লাভ করিন এবং স্বাভাবিকভাবে আল্ধাহ্র দেওয়া সস্পদ̆ তুষ্ঠ থাকিবার তাওফীক লাভ করিল।" অতঃপর আল্পাহ্ ত'অলা বলেন :
 তাহাদেরকে ধমক দিঁও না ও তাহাদের সহিত দুর্ব্যবशার করিও না বরং তোমার নিজের ইয়াতীম অবস্থার কথা ম্যরণ রাখিয়া উহাদের সহিত সদয় ও সদ্যবহার করিও। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, ঢুমি ইয়াতীমদের সহিত দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার কর!
 ছিলে অতঃপর জাল্লাহ্ তোমাকে পথথর সন্ধান দিয়াছেন। তদ্রপ তুমিও সঠিক পথের সক্ধান প্রা্থীকে ভৎসনা করিও না 1 কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ভিক্ষুককে কিছু দিতে না পারিলেও নরম ও ভ্দ্র ভাবায় কথা বলিয়া বিদায় দিও।
 অনু্্হহ কর্রিয়াছেন তুমি সেসব অনুগ্রহের কথা মানুষকে বলিয়া দাও। রাসূনুল্নাহ্ (সা) এই নির্দেশ বাচ্তবায়নার্থ্থ এই দু‘আ করিভ্েে :
 তোমার ৫ণকীর্তণকারী ও উহার স্বীকৃতি দানকারী বানাও এবং আমাদের উপর তোমার নিয়ামত পৃর্ণ কর।

ইবุন জারীর (র)....... आবূ নাयরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ নাयরা (রা) বলেন, প্রথম যুপের মুসলমানরা মনে করিতেন বে, নিয়ামতের কथা প্রকাশ করাও শাকর ওজারের অন্ত্রুক্ত।

ইমাম আহমम (র)..... নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, নু'মান ইবিন বশীর বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) একদ্নি মিষ্বরে দাড়़ইয়া বলিলেন : "ব্য ব্যক্তি অল্পে তুষ না হয়; সে বেশী পাইয়াও তুষ্ট হইতে পারিবে না, বে ব্যক্তি মানুষের কৃষ্ঞ্ত আদায় করে না সে আল্লাহ্ন কৃতজ্ঞতও আদায় করিতে পার্র না, আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতের কथা মানুষের কাছে বনাও কৃতজ্ঞতার এবং না বলা অকৃতজ্ঞणার অন্তর্ভুক্ত এবং দনবদ্ধ হইয়া থাকা আল্নাহ্র রহমত ও বিচ্ছ্নি থাকা আযাব স্বর্রপ।"

সহীত বুथারী ও মুসলিমে আছে বে, হ্যরত আনাস (রা) বর্ণনা 'করেন, সুহাজিরগণ একদিন রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট অভিব্যো কর্রিয়া বনিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সব সওয়াব তো জনানাররাই লইয়া গেন! উত্তরে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनিলেন ঃ "না, यতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের জন্য আল্নাহ্র নিকট দু"আ করিবে এবং তাহাদের প্রশংসা করিবে।"

আবূ দাউদ (র)........ আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হৃরায়রা (রা) বলেন, রাসূলূল্লাহ্ (সা) বলিয়াছ্রে ঃ বে ব্যক্তি মানুষ্যের কৃতজ্ঞण আদায় করে না সে আল্নাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিভে পারে না।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া সহীহ বনিয়া মন্ত্য করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রিয়াছেন বে, জাবির (রা) বনেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন নিয়ামত পাইয়া यদি উহা প্রকাশ করে তাহা হইলে সে সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর यদি গোপন রাখে তাহা ছইলে সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত ইইন।"

অন্য এক হাদীলে আছে বে, রাসূলুল্木াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কাহাকে কোন কিছু দান করা হইনে তাহার উচিত উহার বিনিময় প্রদান করা। आর যদি বিনিময় দেওয়া সম্বব না হয় তাহা হইলে দানকারীর প্রশংসা করা। বে প্রশংসা করিল সে উহার কৃত্্ঞতা আদায় করিল অার শে গোপন রাখিল সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিয়ামত দ্বারা উল্দ্শশ্য হইন নবৃওত। অর্থাৎ আপনি আপনার নবূওতের কথা প্রচার করিতে থাকুন। অন্য এক বর্ণনায় আঢে বে, নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য কুর্রান। হাসান ইব্ন আनो (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইন, आপ্পনি বে সব ভানো আমল করেন তাহা মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দিন।

## সূরা زन्নশিরাহ্ত <br> ৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে


人1)


3. আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
२. আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার।
৩. যাহা ছিন তোমার জন্য অতিশ্য কষ্টদায়ক।
8. এবং আমি তোমার খ্যাচিকে টচ্চ মর্যাদা দান করিয়াচ্হি।
๔. কட্টের সাথেই্ তো স্বস্তি আছে,
৬. अবশ্য কষ্টের সাথ্থ্ স্বস্তি আছছ।
৭. অচএব যখন্ই অবসর भাও সাধনা করিও;
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।
 কি তোমার বক্ষ জ্যোতির্ময় প্রশশ্ত ও দয়াময় কর্রিয়া দেই নাই? বেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :
 হিদায়াত দিতে ইচ্ম করেন ইসনামের জন্য তাহার বक্শ প্রশষ্ত করিয়া দেন।

উল্লেথ্য বে, আল্লাহ্ ত'আলা রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর অন্তরকে বেমন প্রশশ্ত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার সরীয়তকেও প্রশশ্ত, ব্যাপক, সহজ, আামেনা ও সংকীর্ণতামুক্ত বানাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এইখানে বক্ষ প্রশষ্চকরণ দ্রারা মি‘রাজ রজনীর বক্ষ প্রশশ্ত করা উদ্দেশ্য। যেমন ঃ মালিক ইব্ন সা'সা‘আা (রা) এইর্পপ বর্ণণা করিয়াছেন।

ইমাম आহমদ (র)........ উবাই ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাই ইবন কাব (রা) বলেন, অন্যদের তুলনায় হযরত আবূ হহরায়রা (রা) রাসূনুল্মাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহসী বেশী ছিল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন বে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার নবৃওতের প্রথম নক্ষণ আপনি কি দেখিয়াছিলেন? প্রশ্ন ऊৃন্যা রাসূলূল্লাহ্ (সা) সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন ঃ ৫ন, আাূ হহায়রা! অামার বয়স তখন দশ বছর ক<্যেক মাস। আমি মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিনাম। ইত্যবসরে মাথার ঊপর ऊनিতে পাইলাম বে, একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইনিই, কে তিনি? ইহার পর তাহারা দুইজন আমার দিকে আগাইয়া আলে। তাহাদের চেহারা ও তাহাদের পোশাকের লোক জীবনে কখনো আমি দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা দুইজন আমার কাহে আসিয়া আমার বাহুতে ধরিয়া একজন অপরজনকে বলিল, একে শোয়াইয়া দাও। কিল্ুু আমি তাহাদের কাউকেই স্পশ্শ করিতে পারিতেছিনাম না। তাহারা আমাকে শোয়াইয়া দিল। আমি টেরও পাইনাম না। অতঃপর একে অপরকে বলিল, ইহার বঙ্ষ বিদীর্ণ কর। নির্দেশ అनिয়া একজন আমার বক্ষ বিদীর্ণ কর্রিয়া ফেলিল। কিন্ুু ইহাত্র রক্তও বাহির হহয় নাই। आমি ব্যথাও পাই নাই। অতঃপর একজন বলিन, ইহার মধ্য হইতে ধ্রোকাবাজী ও হিংসা-বিদ্বেব বাহির করিয়া ঞ্লন। ফলে সে আমার ভিতর হইতে জমাট র্তক্তের ন্যায় কি যেন বাহির করিয়া উহা দূর্রে ফেলিয়া দিল। অতঃপর একজন অপরজনকে বলিল,ইহার ভিত্রে দয়া-মায়া প্রবেশ করাইয়া দাও। সবশেশে অমার ডান পায়ের অগুলি হেলাইয়া বনিল, যাও, শান্তিতে নিরাপদে বসবাস কর। আমি তথা ইইতে রওয়ানা হইলে আমার অন্তরে ছোট্দের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি দয়া অনুডুত হইন।
, जर्थाৎ आমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার যাহা তোমার জন্য ছিন অতিশয় কষ্টদায়ক। এই মর্স্রই অন্য এক আয়াতে বला इইয়াছে।


 মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইন, আমি এমন ব্যবস্থা করিয়া রাথিয়াছি বে, যখনই আমার নাম শ্মরণ করা ইইবে, সাথে সাথে আপনার নামও স্যরণ করা হইবে।


ইব্ন জারীর (র) ...... অবূ সাঈদ (রা) হইইত্ত বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন আমার নিকট आসিয়া বনিলেনন, আপনার ও আমার প্রতিপালক বলিত্ছেন বে, তিনি আপনার মর্যাদা কিভাবে উচ্চ কর্রিবেন? উত্তরে আমি বলিলাম, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অতঃপর জিবরীী (আ) নিজেই বলিলেন, যখন আল্লাহ্র নাম স্যরণ করা হইবে, সংগে আপনার নামও ম্মরণ করা ইইবে।

ইব্ন आবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন ‘आব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্মাস (রা) বনেন, রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ‘আমি একদা আন্লাহ্র নিকট একটি প্রা্থना করিয়াছিলাম, याহা না করাই ভালো ছিল। আমি বলিয়াছিলাম, ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি তেে আমার পূর্ব্রের নবীদের মধ্বে কাহারো জন্য বায়ুকে অনুগত করিয়া দিয়াছেন এবং কাহাকেও মৃত প্রাণী জীবিত করিবার শক্তি দিয়াছেন! উত্তরে आল্লাহ বनिলেন, কেন হে মুহাশ্মদ! আমি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাইয়া আশ্রয় দেই নাই? আমি বলিলাম, হুা দিয়াছেন তো! আল্লাহ্ বলিলেন ঃ আমি তোমাকে পথ সস্পর্ক্ অনবহিত পাইয়া পথের সন্ধান দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যা দিয়াছেন। আল্লাহ্ বनিলেন, আমি কি তোমাকে নিঃঃ্ব অবব্থায় পাইয়া অভাবযুক্ত করিয়া দেই নাই? आমি বলিলাম, হুঁা দিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি কি তোমার বক্ষ প্রশশ্ত করিয়া দেই নাই? এবং তোমার মর্যাদাকে উচ করি নাই? আমি বলিলাম, হ্যা করিয়াছেন।

ইমাম বগবী (র) ইব্ন আব্মাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 উচ্চার্ণ করা।

অন্য যুফাসসিরগণ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পূর্ব যুগের নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্ আপনার নাম আলোচনার ব্যবস্शা করিয়া, এবং সমষ্ত রাসূল হইতে আপনার উপর ঈমান आনিবার ও উম্মতদ্দেরকে আপনার উপর ঈমান আনিবার নির্দেশ দেওয়ার অংগীকার নইয়া আপনার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছি। অতঃপর আপনার উম্মতের মধ্ধ্যে আপনার নাম প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। ফলে আপনার নাম ব্যতীত আমার নাম স্বরণ করা হয় না।
 এই সংবাদ দিয়াছেন বে, কষ্টের সাথেই স্বস্তি পাওয়া যায়। অতঃপর এই কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিয়া কথ্থাটি অরো দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)......... जানাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বালেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন বসিয়াছিলেন। তাঁহার সশুদ্খে ছিল একখ৩ পাথর। তিনি বলিলেন ঃ यদি কষ্ঠ তাসিয়া এই পাথরট্তিতে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে ইবনলে কাছীর ১১তম থіভ-৬৮














অর্থৎ উত্তম ধৈর্য স্বচ্ছনতার কতই না নিকটবর্তী। यে ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র প্রতি পডীর দৃষ্টি রাখে সেই নাজাত পায়। বে আল্ধাহর বাণীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না এবং আল্লাহ্র কাছে বে বেমন আশা রাখে তেমনই হইয়া থাকে।
 হইতে অবসর হইয়াই ইবাদতে আানিয়োগ কর এবং একনিষ্ঠ চিত্েে আল্পাহ্র প্রতি মनোনিবেশ কর। একটি সহীহ্ হাদীসে আছে বে, রাসুলুলুাহ্ (সা) বनिয়াছছন ঃ খানা উপস্থিত রাথিয়া এবং পেশাব-পায়খানা চাপা দিয়া রাখিয়া নামায পড়া ঠিক নহে। অন্য এক হাদীলে আছে বে, রাসূनूন্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যখন এমন হইবে, একদিকে নামাযের জামাআত দঙায়মন, অপরদিকে রাতের খাবার সামনে উপস্থিত—এমতাবস্থায় আগে খানা খাইয়া নও। কারণ অনাথায় নামাযে একাপ্রতা থাকিবে না।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ দूনিয়ার ধান্ধা হইতে অবসর হইয়া নামাভে দাঁড়াইয়া যত্রসহকারে ইবাদতে আা়েনিয়োগ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি মনোনিব্রেশ কর। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে বে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন ফ্রय নামায হইতে অবসর গ্রণ কর, তখন তাহাজ্হুদ নামাভ্যে আম্মনিয়োগ কর। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইর্প ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আनী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রে বে, তিনি
 বলেন, আয়াতের অর্থ জিহাদ হইতে ফারেণ হইয়া ঢুমি ইবাদতে আত্মনিয়্যোপ কর।


## সूরা ত্বীन

## ৮ আয়াত, ১ রুককু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
মালিক ও ঔবা (র) .... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফজরের নামাবে দুই রাকাতের এক রাকাতে সূরা ত্ীন পাঠ করিতেন। আমি তাঁহার ন্যায় এত সুন্দর তিলাওয়াত আর কাহারো মুখে ওনি নাই। (সিহাহ সিত্তাহ)

১. শপথ ‘তীন’ ও ‘যায়তৃন’-এর
২. শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের
৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর-
8. আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুবকে সুন্দরতম গঠনে,
৫. অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্থ্তদিিগের হীনতম্ম পরিণত করি।
৬. কিন্ুু ইহাদিগের নহে যাহারা মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ, ইহাদিগের্ জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরক্ষার।
१. সুতরাং.ইহার পর তোমাকে কিসে কর্মফল সম্ধে্ধে অবিশ্বাসী করে?
b. আল্লাহু কি বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

তাফসীর ঃ তীন দ্বারা উর্দেশ্য কি, এই ব্যাপারে মুফাস্সিরগণণর মধ্যে মতভেদ রহহিয়াছে। কেহ বনেন, তীন দ্বারা উল্দেশ্য দামেক্কের মসজিদ। কেহ বলেন, দাম্মস্ক। কেহ বলেন, দাম্মেক্কে একটি পাহাড়। কুরতুবী (র) বলেন, তীন দ্ঘারা উদ্mেশ্য আসহাবে কাহফের মসজিদ। आওফী (র)..... ইবุন আাব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঢীন দ্ৰারা উদ্দশ্য জূদী পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদে নূহ। মুজাহিদ
 যায়দ (র): প্রমুধ বলেন, যয়তূন দ্বারা উল্দেশ্য মসজিদে বায়তুন মুকাদাস। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বনেন, ইহা দ্বারা উল্দেশ্য প্রচনিত যায়ত্ন।
 যাহার উপর আল্মাহ্ পাক মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন।
 হাসান, ইবরাহীম নাখয়ী, ইব্ন যায়দ ও কাব आহবার (র) প্রমুখ. এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। বষ্তুত ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, তীন, যায়তৃন ও বালাদে আমীন ইহা এমন তিনটি জায়่গার নাম বেখানে আল্লাহ্ ত'অানা তিনজন প্র্যাত শরীীয়তধাগী নবী প্রেরণ করিয়াছেন। তীন ও যায়তূন দ্যারা উল্দেশ্য বায়তুন মুকাদ্দাস, বেখানে হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হইইয়াছিলেন। তৃরে সীনীন দ্বারা উদ্দেশ্য সিনাই পর্বত, ব্রেখানে আল্লাহ্ তা'অালা মূসা (আ)-এর সহিত কথোপকথন করিয়া ছিলেন। এবং বানাদ্দ আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য মকা, ব্যোনে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হইয়াছিলেন।
 ক<়্েকটি বিষষ্যের শপথ কর্য়া বনিতেছেন, আমি মানুষকে উত্ত্ম গঠন দিয়া সুঠ্যাম ও সুদর্শন কর্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।
 शীনতম্ম উর্পনীত করিয়াছি। মুজাহিদ, आবুন আनिয়া, হাসান ও ইব্ন যায়েদ (র) প্রমুখ বলেন, হওয়া সত্ত্তেও যদি তাহারা আল্লাহ্র আইন মানিয়া না চলে, তাহা হইলে উহাদিগকে জাহান্নাম্ প্রবেশ করিতে হইবে।
 ত্বে যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎ কাজ করে তাহারা জাহান্নাম প্রবেশ করিবে না।
 কর্র। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঈমানদার ও সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ইহার আওত হইতে বাহির করা অর্থহীন হইয়া পড়ে। কারণ অনেক পাকা ঈমানদার লোকও হীন বয়সে উপনীত হইয়া थাকে। আসলে আমরা প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহাই সঠিক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ সময়ের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা নরে।
 জন্য রহিয়াছে এমন পুরস্কার যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। এই প্রসংগে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :
 মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া কর্মফল প্রদানকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা জান যে, প্রথমবার তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যিনি নতুনভাবে নমুনাবিহীন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য কোন ব্যাপারই নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মানসূর (র)

 বলিলেন, নাউযুবিল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নহে বরং সাধারণ মানুযকে বুঝানো হইয়াছে! ইকরিমা (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।
 নহেন? यিনি কাহারো প্র্রতি কোন জুলুম করেন না। ন্যাiয় পরায়ণতার ফলশ্রুতিতেই তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠিত করিয়া সকলের মাঝে ইনসাফ কায়েম করিবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক মারফুরূপে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা :উপরে বলিয়া আসিয়াছি বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা তীন শেষ পর্যন্ত পড়িলে সে যেন বলে,

## সূরা আল্রাক

১৯ আায়াত, ১ ক্রকু, মকী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে



১. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি কর্রিয়াছেন-
২. সৃষ্টি কর্রিয়াছেন মানুষকে ‘অালাক’ হইতে।
৩. পাঠ কর, जার তোঁমার প্রতিপালক মহা মহিমাब্তিত,
8. यিনি কলমের সাহাব্যে শিক্না দিয়াছেন-
৫. শিফ্মা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)............ আয়িশাi (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आয়িশা (রা) বলেন, নিদ্রাবস্शায় সত্য মাধ্যমে রাসৃনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সর্বপ্রথম ওহী আগমন আরারু হয়। বে কোন স্বপ্ন তাঁার নিকট প্রভাতের ন্যায় স্পষ্টতাবে প্রকাশ পাইত। অতঃপর जাঁহার কাছে নির্জনতা থ্রিয় করিয়া দেওয়া হয়। ফলে হেরাঙহায় আসিয়া একাধার্ কয়়েক রাত জাগিয়া ইবাদাত করিতেন। এই সময়ের জন্য তিনি পাথথয় লইয়া যাইতেন। অতঃপর খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কব্রেंকদিনের পাথথয় লইয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেন। এইভাবে একদিন হেরা তহায় অবস্থনকালে তাঁহার নিকট ওযী

লইয়। আগমন করে। একজন ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পড়। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন ঃ উত্তরে আমি বলিলাম, "আমি তো পড়িতে জানি না।" রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে চাপ দেয়। ইহাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট অनুভব করি। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিিয়া ফেরেশতা বলিল, পড়। আমি বলিলাম, "আমি পড়িতে জানি না।" এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপিয়া ধরে। ইহাতে আমি কষ্ঠ অনুভব করি। অতঃপর আমাকে সে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, পড়। র্বাললাম, আমি পড়িতে জানি না। এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপ দেয়। আমি ইহাভ্ভ কষ্ঠ অনুভব করি। অতঃপর সে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল ঃ


বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতগুলি লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন : "ত্তামরা আমার গায়ে কম্বল দাও, তোমরা আমার গায়ে কম্বল দাও।" ফলে গৃহবাসীরা তাঁহাকে কম্বল মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর তাঁহার মন ইইতে ভীতি কাটিয়া গেলেলে বলিলেন : ‘খাদীজা! আমার কি হইন?’ অতঃপর তাঁহার নিকট সंব ঘটনা খুলিয়া বিনৃত করিয়া অবশেষে বলিঁলেন, "এই সর দেখিয়া আমি নিজের ব্যাপারে শংকিতই হইইয়া প্যড়য়াছিলাম।" שনিয়া খাদীজা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, ‘এইসব আপনার জন্য তুミসবাদ বৈ নয়। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্ আপনাকে কখনো অপমান করিবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তা বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, মেহমানদারী করেন ও বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নওফলের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে নাসারা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় লেখা জানিত্নে এবং ইবরানী ভাষায় লিখিতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। বার্ধক্যের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেনেন। যাহোক খাদীজা (রা) বলিলেন, ভাই! আপনার ভাতিজার ঘটনা ওনুন। ওয়ারাকা বলিলেন, কি ব্যাপার বল। রাসূলूল্লাহ্ (সা) সব কথা ঢাঁহাকে খুলিয়া বলিলে ওয়ারাকা বলিলেন, ইনি সে-ই বার্ত্রবাহক ফেরেশতা, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! যদি আমি এখন যুবক থাকিতাম, হায়! যদি আমি সে সময় জীবিত থাকিতে পারিতাম, যখন তোমার জ্জাতি তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, কি বলিলেন ? তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিবে? উত্তরে ওয়ারাকা বলিলেন, তধু তুমিই কেন তোমার ন্যায় যাহারাই নবূওত লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিতই মানুষ শক্রיত। করিয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমি তোমাকে সাধ্য পরিমাণ সাহায্য করিব।

ইহার অল্প কদিন পরই ওয়ারাকা ইব্ন নওফন মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট ওইী আभমন স্থুগিত ইইয়া যায়। ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়়ে। এমনকি ক<্যেকবার তিনি পাহাড়ের চূড়া ইইতে পড়াইয়া পড়़িয়া আ|্মহত্যা করিবার চেষ্যা করেন। किনু জিবরীল (আ) অসিয়া তাহাকে সাত্ত্রনা দিয়া বলিয়া যাইতেন যে, মুহাম্মদ! निष্য় আপনি আল্লাহ্র রাসূন। ইহাতে তিনি শান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। যুহরীর হাদীস হইতে বুখারী ও মুসলিচে এই হাদীসটি বণ্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় «ে, কুরজান শরীঢফে এই কয়ীট আয়াতই সর্ব্রথম নাযিল হয়। ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ ত‘আলার সর্বপ্রথম রহমত ও নিয়ামত। এইখানে আরো বলা হইয়াছে বে,
 মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই ইলমের ফলেই হযর়ত আদম (আ) ফেরেশতকুলের উপর মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

৬. বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে,
৭. কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।
৮. তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
৯. তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়

১০ এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?
১১. पুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ, यদি সে সৎপথে থাকে
১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়,
১৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া लয়,
১8. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?
১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশজ্তচ্ছ ধরিয়া-
১৬. মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।
১৭. অতএব সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্নান করুক!
১৮. আমিও আহ্নান করিব জাহান্নামের প্রহরীগণকে।
১৯. সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী ₹ও।

তাফসীর : এইখানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন যে, মানুষ অভাবমুক্ত হইয়া গেলে এবং জীবন লাভ করিলেই আত্মষ্ভরিতা ও খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ তাহাদের উচিত ছিল সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলা। কারণ আজ হোক আর কাল হোক তাহাদের একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে। সেইদিন মানুষ সম্পদ় কোথা হইতে কিলবে উপার্জন করিয়াছে এবং কোন খাতে ব্যয় করিয়াছে উহার সম্পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ইব্ন আবৃ হাতিম (র)............. ‘আওন (র) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, ‘আওন (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ দুই লোভী ব্যক্তি যাহাদের পেট কখনো ভরে না। আলিম ও দুনিয়াদার। এই দুই ব্যক্তির মাঝে রহিয়াছে দুস্তর ব্যবধান। আলিম ব্যক্তির আল্লাহ্র সন্তুধ্টি বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর দুনিয়াদারের বৃদ্ধি পায় অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াদারদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :
 করিয়াই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আর আলিমদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে :
 आলিমরাই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে।
ইবনে কাছীর ১১তম থঞু—৬৯

অন্য একক হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুই লোভী ব্যক্তি তৃণ্ত ইইতে পারে না। ইলম অন্বেষণকারী ও দুনিয়া অন্লেষণকারী।" অতঃপর আল্লাহ্ ত‘অালা বলেন :

我 দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে? এই আয়াতটি আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীণ হইয়াছে। এই নরাধম বায়তুল্লাহ্য় নামায পড়ার সময় রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে বাধা দান করিত। ফলে আল্মাহ্ তাআলা প্রথমে তাহাকে উত্তম পন্থায় উপদেশ দিয়া বলেন ঃ
 বাধা প্রদান কর যদি সে কাজে-কর্মে সঠিক পৰথ পরিচালিত হয় এবং মুখে তাকওয়ার নির্দেশ প্রদান করে আর তুমি তাহাকে ধমক দাও ও বাধা দান কর। তাহা ইইলে বল, তোমার কি কল্যাণ হইবে?
 না যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে দেখেন, তাহার কথা খুনেন এবং তাহার কর্মকাত্ডের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা হুমকি প্রদর্শন করিয়া কঠোর ভাযায় বলেন :
 লোকটি যদি তাহার অপকর্ম ইইতে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন এই মিথ্যাচারী পাপিঠ্ঠের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব।
 পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক। আমিও জাহান্নামের প্রহরীগণ'কে আহ্বান করিব। তখন দেখা যাইবে কার বাহিনী জয়লাভ করে- তাহার না আমার ফেরেশতার দল।

ইমাম বুখারী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জাহল একদিন বলিল যে, মুহাম্মদকে আমি কা‘বার নিকট নামায পড়িতত দেখিলে তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিব। এই সংবাদ ওনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : "সে যদি এই কৃাজ করে তো ফেরেশতারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।"

ইমাম আহমদ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস় (রা) বলেন ঃ আবূ জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে আমি কা‘বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে আমি তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব। তনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) পরে বলিলেন ঃ যদি সে এমন করিত তাহা হইলে ফেরেশতারা সকলের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। আর "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো মৃত্যু কামনা কর।" এই কथার জবাবে যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করিত তো অবশ্যই তাহারা মরিয়া যাইত

এবং জাহান্নামে নিজের আবাস দেখিয়া লইত এবং নাসারারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মুবাহানায় জাসিত তো তাহারা ধন-জন সবই হারাইয়া ফেলিত।"

ইবন জারীীর (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জ্জাহন একদিন বলিল, মুহাম্মদকে যদি আবার নামায পড়িতে

 আসিয়া নিরাপদদ নামায আদায় করিয়া যান। জনতা আবূ জাহনকে জিজ্ঞাসা করিল, कি হে বসিয়া রইলে কেন? উত্তরে সে বলিল, ফেরেশতারা আমাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সে যদি বিন্ूুমাত্র অগ্রসর ইইত তো ফেরেশতারা মানুষ্রের চোখর সামনে তাহাকে ধরিয়া ূেনিত।

ইব্ন জারীর (র).......... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, আবূ জাহন জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে সিজদা করে? উত্তরে জনতা বলিল, হহাঁ করে। आবূ জাহন বলিন, মানাত ও উজ্জার শপথ! আমি यদি কখনো তাহাকে নামায পড়িতে দেখি তবে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব এবং তাহার মুখে মাটি মাখিয়া দিব। অতঃপরর রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন নামাय পড়িতেছিলেন। ইত্যবসরে নরাধম আসিয়া ঢাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সংগে সংণগ পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। উপস্থিত জনতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মুহাষ্ এদ এবং আমার মাবে একটি আাӊনের গর্ত, ফেরেশতার পালক এবং আরো ভয়ানক কি যেন দেথিতে পাইনাম। বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন,
 ইมাম आহমদ, নাসায়ী, সুসनिম ও ইবุন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্নন।
 আপনি তাহার বাধা উপপক্ষা কর্রিয়া যথারীতি ইবাদাত করিতে থাকুন এবং আপনার চাহিদামত নামায পডুন। আপনার ভয়েরর কোন কারণ নাই। কারণ, আপনার হেফাজত ఆ সাহাব্যের জন্য আল্লাহইই রহিয়াছেন। তিনিই আপনাকে মানুষ্যে অনিষ্ট হইতে রক্মা করিরেন। আর আপনি সিজ্দার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করিতে থাকুন।

## नূর্রা काप्ड

৫ আয়াত, ১ র্রককু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

2. आমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্তিত রজনীতে;
২. আর মহিসান্থিত রজনী সম্বন্ধে ঢুমি कী জান?
৩. মহিযান্ৈिত রজনী সহস্র মাস অপেক্শা ল্বেষ্ঠ।
8. সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও র্রহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদিগের থ্রতিপালকের্র অনুমত্র্রুম্য।
৫. শান্তি-ই-শান্তি, সেই রজনী ঊবার আবির্তাব পর্যন্য।
 করীমকে नায়লাতুল কদর তथা মহিমাबিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই লায়নাতুল কদরকে আল লায়নাতুন মুবারাকা তथা বরকতময় রজনীও বনা হয়। বেমন
 কुরআন মজীদকে এক বরককত্ময় রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি। বস্ঠুত নায়লাতুল কদর ও লায়লাতুন মুবারাকা একই রজনী । ইহা রমযান মালের একটি রাত।
 অর্থাৎ রমযান মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হইর্যাছে।

ইব্ন্ আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ আল্নাহ্ তা‘আলা কুরআনে করীমকে লাওহে মাহফূজ হইতে একবারে প্রথম আকাশের বায়তুল ইয়যাত নামক স্থানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর উপর ইহা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা লায়লাতুল কদরের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন :

و्َथाৎ आर লায়লাতুল কদর সম্পক্কে তুমি কী জান? লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ;

ইমাম তিরমিযী (র) ........... ইউসুফ ইব্ন সাদ (রা) হইত় আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ ইব্ন সা‘দ (রা) বলেন যে, মু‘আবিয়া (রা)-এর সংগে সন্ধি চুক্তি করার পর হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি মুসলমানদের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিয়াছেন কিংবা বলিল, হে মুসলমানদের মুখে কনংক লেপনকারী! উত্তরে হাসান (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, আমাকে তুমি ধিক্কার দিও না। কারণ রাসূলূল্নাহ (সা)-কে দেখানো হইয়াছিল বে, বনূ উমাইয়া তাঁহার মিম্বরে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যথিত হন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা সূরা কাওছার ও সূরা কদর অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্ননা দেন বে, তাহারা এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে। কাসিম (র) বলেন, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বনু উমাইয়ার রাজত্বান ছিল ঠিক এক হাজার মাস, একদিন কমও নয় বেশীও নয়। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, হে মুহাশ্মদ! আপনার পর বনু উমাইয়া যে এক হাজার মাস রাজত্র করিবে, লায়লাতুল কদর উহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মনক্ষুন্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসট্টিকে গরীব বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সনদের মধ্যে ইউসুফ ইব্ন সা‘দ লোকটি অখ্যাত। মোটক্থা আলোচ্য হাদীসটি খুবই মুনকার এবং বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল এক হাজার মাস হওয়া সম্পর্কিত কাসিমমর বর্ণনাটি আপ্পত্তিকর যা বিস্তারিতভাবে কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন শে, মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন শে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় আল্নাহ্র পথথ জিহাদে কাটাইয়াছে। ইহা ওনিয়া মুসলমানগণ অবাক হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তাআলা সূরা কদর নাযিল করেন। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর নেই এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহাতে বনী ইসরাইলের লোকটি অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় জিহাদ করিয়া কাটাইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারারাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিত এবং দিনভর আল্লাহ্র দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিত। এইভাবে সে দীর্ঘ এক হাজার মাস কাটাইয়া দেंয়। আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন- উন্মতে মুহাম্মদিয়ার কদরের একরাত্রি বনী ইসরাইলের উক্ত ব্যক্তির এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আনী ইব্ন উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আইয়ুব, यাকারিয়া, হিযকীল ইব্ন আজুয ও ইউশা ইব্ন নূন (আ) নামক বনী ইসরাঈল্লের এই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, ইহারা সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত একাধারে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার৷ আল্লাহ্র কোন নাফরমানী করেন নাই। ইহা খনিয়া সাহাবাগণ অবাক হইয়া যান। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত চার ব্যক্তির ইবাদতের কাহিনী ওনিয়া তো অবাক হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাযিল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি Ĺ্।
 সংগে সাহাবাগণও আনন্দিত হইইলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই রাতের আমল এক হাজার মাসের আমল অপেক্ষা উত্তম। ইব্ন জারীর (র) ইহার বর্ণনা করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, লায়লাতুল কদর এমন হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহাতে লায়লাতুল কদর নাই। কাতাদা, ইব্ন দা‘আমা এবং শাফেয়ী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রমযান মাস আসিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিতেন ঃ লোক সকল! তোমাদের কাছে রমযান মাস আগমন করিয়াছে। ইহা বরকতময় মাস। এই মাসে আল্মাহ্ তা‘আলা তোমাদের উপর রোযা ফর্য করিয়াছেন। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও শয়তানদেরকে শৃঙ্থলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই মাসে এমন একটট রাত আছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে, সে আসলেই কপাল পোড়া।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগ্গত থাকিয়া ইবাদত করিবে তাহার পূৰ্ব্বর সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"
 বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণ ফেরেশতা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ

 इইয়াছে।
 অর্থাৎ এই রজনী সর্ববিয়় হইতে নিরাপদ।

সাঈদ ইব্ন মনসূর (র)......... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মুজাহিদ
 অপকর্ম ও অনিষ্ঠ করিতে পারে না।

কাতাদা (র) প্রমুখ বনেন : করা হয় এবং মানুষের হায়াত ও রিয়ক নির্ধারণ করা হয়। বেমন অন্য আয়াতে আল্dাহ্ বলেন :
 সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
 হইতে বনেন, শাবী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাথ্যায় বলেন, লায়লাতুল কদরে ফেরেশতাগণ ফজ্র পর্যন্ত মসজ্দিবাসীদের উপ্র সালাম করিতে থাকে।

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস


ইমাম বায়হাকী (র) "ফাयায়েলুল আওকাত" নামক গ্রत্থে আनो (রা) হইতে কদরের রাত্রে ফেরেশতাদের অবতরণ তাহাদের মুসল্লীদের পরিদশ্শন ও মুসন্कীদের বরকত লাভ সশ্পর্কিত একটি অভিনব আছর বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আবূ হাতিম ক‘‘ আল-আহবার (র) ইইতে সিদরাতুল মুনতাহ হইতে হযরত জিবীীল (আ)-এর সংগগ ফেরেশতাদদর পৃথিবীতে অবতরণ এবং তাহাদ্দর ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু‘আ করা সং্র্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হরায়া (রা) বনেন, রাসৃন্ (সা) বনিয়াছেন বে, রুমানেের সাতাশ কিংবা উন্রিশতম রাত হইল লায়লাতুল কদর। এই রাত্রে অগণিত ফেরেশতত পৃথিবীত আগমন করেন।
 নূতন কোন ঘটনা ঘটে না। কাতাদা ও ইবৃন যাক্রেদ (র) বলেন, ফজন্রের রাত্রি সবটাই মঙ্গময় ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাত্রে কোন অকন্যাণ ঘটে না।

ইমাম আহমদ (র)...... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কদরের রাত হইল রমযানের শেষ দশ দিনে। বে ব্যক্তি এই দশ রাতে সওয়াবের নিয়াতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে আাল্লাহ্ ত'‘আালা তাহার পূর্বাপ্র ওনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা বে কোন বেজোড় রাত্রিতে হইয়া থাকে। একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, উনত্রিশ কিংবা শেষ রাত্রিতে।"

রাসূনুল্নাহ্ (সা) আরো বনেন ঃ "লায়নাতুল কদরের লক্ষণ হইল এই রাতটি অত্যत্ত পরিক্কার-পরিচ্ম্ন ও জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ। এই রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষর্র নিক্ষিপ্ঠ হয় না। আরেকটি লক্ষণ হইন, সে রাতের সকাল বেলা বে সূর্য উদিত হয় তাহাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শান্ত-শীতল থাকে। সেদিন সূর্থ্যের সহিত শয়তান আছ্মপ্রাশ করে না।"

ইবন आবূ आসিম নবীল (র)....... জ্যাবির ইব্ন আদ্দুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণিত বে, রাসাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "একবার আমি লায়লাতুল কদরের্র সক্ধান পাইয়াছিলাম। কিত্তু পরে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা রমযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্লন। না থাকে গরম, না থাকে ঠাগ- ভ্যেন আাকাশ চন্দ্র বিরাজমান। ফজ্জরের পূর্ব পर্যত্ত এই রাতে শয়তানের आবির্ভাব হয় না।"

नায়লাতুল কদর পৃর্ববর্তী উश্মতদের আমনেও ছিন কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্মিমত রহিহ়াছে। অবূ মুসআব আহমাদ ইবৃন আবূ বকর যুহনী (র) রাসূলুল্নাহ (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হিসাব কর্রিয়া দেখিতে পাইলেন বে, এই উম্মতের হায়াত পৃর্ববর্তী ঊম্মতের ঢেয়ে অনেক কম। বিধায় এই ঊম্মত আমলের দিক হইঢে পৃর্ববর্তীদের সমকক্ষত অর্জন করিতে পারে না। ফনে আাল্লাহ্ ত'অানা ঢাঁহাকে একটি রাত দান করিয়াছেন, यাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হাদীস দ্বারা বুবা यায় শে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অবশিষ্ট পূর্বের উম্মতের আমনে এই রাতটি ছিল ना। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী জনৈক ইমাম ঈদ্গ নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইহাকেই জমহ্র উনামার সিদ্ধান্ত বनিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খাতাবী (র) ইহাতে সকলের অক্যত আছে বনিয়া বাত্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মারছাদ (র) বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা) কে জিঞ্ঞেসা করিয়াছিলাম বে, আপনি লায়লাতুল কদর সশ্পক্কে রাসূলুল্নাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিনেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন কর্রিতাম। একদিন জিঅ্ঞাসা করিলাম «ে, হে আল্লাহ্র রাসূূল! আমি জানিতে চাই যে, লায়লাতুন কদর কি রমयানে ইইয়া থাকে, না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুন্ধাহ্ (সা) বনিলেন, "রমयान মাসে "" आমি বনিनाম, ইহা কি ঔধু নবীদের জীবিত থাকা পর্যত্তই সীমিত, না কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত थাকিবে? তিনি বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।" আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘রমयানের কোন্ তারিছে?’ তিনি বলিলেন, রমমানের থ্রথম ও শেষ দশদিন অনুসন্ধান কর।" ইহার পর আমি আর কোন কथা কহিনাম না এবং তিনি অন্য কথায় চলিয়া গেলেন। কিছুছ্ষণ পর সুভ্যো পাইয়া আমি আবারো জিজ্ঞাসা করিলাম, হহূর! এই দুই দশের কোন দশে উহা তানাশ করিব? তিনি বলিলেন, শেষ দশে তালাশ কর। এরপর আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" এই বলিয়া তিনি অন্য কথা বনিতে ওরু করেন। পুনরায় সুব্যাগ পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যূর! বলুন না দশ দিনের কোন্ দিনে উহা অনুসন্ধান করিব? ऊনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) চর্মমাবে রাগিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে এমন রাগ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। অতঃপর বলিলেন, যাও শেষ স্ধাহে তালাশ কর। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় বে, শবে কদর উম্মতে মুহাশ্মদীয়ার জন্য বিশিষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদদর আমলেও ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবেক্দর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। আরো প্রমাণিত হয় বে, শবে কদর ఆধুমাত্র রমযান মাসেই হইয়া থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)....... আব্দুল্बাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আক্দুল্ধাহ ইবৃন উমর (রা) বলেন, একদিন আমার উপস্থিতিতে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-কে নায়লাতুন কদর সম্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিতেেন ঃ "লায়নাতুল কদর প্রতি রমযান মালে হইয়া থাকে।"

আবূ রাযীন (র) বলেন, শবে কদর রমযানের প্রথম রাতেই হইয়া থাকে। কেহ বলেন, রমযানের সষ্ণদশ রাতে। এ মতের সপক্ষে ইমাম আবূ দাটদ, ইবৃন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফূ‘ হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্ ই ইব্ন ইদরীস শাফেয়ী এবং হাসান বসরী (র) হইত্েও এইর্রপ মতামত পাওয়া যায়।

হযরত আলী ও ইব্ন মাসউদ'(রা) হইতে বর্ণিত বে, লায়লাতুল কদর হইল রমयান্ের উনবিংশতি রাত আার কেহ বলেন, একবিংশতি রাত। কারণ হয়ুত আবূ সাঈদ (রা) কর্ত্থৃ বর্ণিত এক হাদীসে আছে বে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) এক রমযানে প্রথম দশকে ইতিফক করেন আর আমরাও তাহার সহিত ইতিকাফ করি। শেবে জিবরাঈল (আ) आসিয়া বলিলেন ঃ আপনি যাহা সন্ধান করিত্তেছেন তাiহা আপনার সমুথে রহিয়াছে। আপনি মধ্যম দশকেও ইতিকাফ করুন। এই দশক শেষ হওয়ার পরও জিবরাঋন (আ) আসিয়া বলিলেন, আপনি যাহার অনুসস্ধান করিতেছেন আসলে তাহা আরো সম্মুথ্ে। অতঃপর রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বিশ তারিৰ্ে সকালে দাঁড়াইয়া জনতার উল্লেশে বলিলেন ঃ " ‘পৃর্বের ক’দিন যাহারা আমার সহিত ইতিকাফ করিয়াছ তাহার বাকী কয়টি দিন ইতিকাফ কর। আমি লায়লাতুল কদর দেথিয়াছিনাম। কিষ্মু পরে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লায়লাতুন কদর হইল রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত্রিত্। आমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি কাদা পানিতে সিজদা করিতেছি।"

বর্ণনাকারী বলেন, মসজিদের ছাদে ছিন খেজুর পাতার ছাউনি। আর তখন আকাশে বিन্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কিন্ুু পরে আকাশে মেঘ ধরে যায় এবং বৃষ্টি হয়। ফজরের নামায আমরা র্রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে আদায় করি। নামাय শেবে সত্যি সত্যিই ইবনে কাছীর ১১তম খখ—৭০

দেখিতে পাইনাম বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর কপালে কাদামাটি লাগিয়া আছে। ইহাতে রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেহ বলেন, লায়নাতুল কদর ইইন, রমयানের তেইশতম রাত আবার কাহারো মতে চব্বিশতম রাত। আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীলে আছে বে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন, "नায়লनাতুন কদর চব্মিশতম রাত।"

ইমাম আহমদ (র)....... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, বিলাল (রা) বলেন, রাসূনুন্नाহ্ (সা) বनिয়াছেন ঃ "লায়নাতুল ক্দর (রমযানের) চব্বিশতম রাত। এই হাদীসের রাবী ইব্ন লাহীয়া দুর্বল। তদুপরি বিলাল (রা) নিজেই ইহার বিপক্ষে মত পেশ করিয়াছেন। যেমন-

ইমাম বুথারী (র)....... আবূ আবুল্নাহ সানাবিহী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 (রা) বলিয়াছেন : নায়নাতুন কদর সাতাশতম রাত। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসঊদ, জাবির, হাসান, কাতাদা এবং আদ্দুল্নাহ ইব্ন ওহাব (র)-এর মতেও লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত। সূরা বাকারায় হযরত ওয়াছিলা ইব্ন আশকার হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছ্ বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরঅনে রমযানের চব্বিশতম রাত্রিতে অবতীণ হইয়াছে।" কেহ বলেন, পঁচিশতম রাত। প্রমাণ বুখারী শরীফের একটি হাদীস। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন বে, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছছেন ঃ "লায়নাতুল কদরকে তোমরা রমযানের শেষ দশকের পঞ্চম, স*্তম বা নবম তারিখে অনুসন্ধান কর।"

কেহ বলেন, সাতাশতম রাত। ইমাম মুসলিম (র) উবাই ইবৃন কাব (রা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাবিয়া, ইবุন উমর ও ইবৃন আব্বাস (রা), প্রমুখও বর্ণনা করেন বে, র্রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুন কদর রমযানের সাতাশতম রাত। পৃর্বসূরী বহহসংখ্যক আলিমের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মাসলাকও ইহাই এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে এইর্রপ মত পাওয়া



जাবারানী (র)....... কাতাদা ও আসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন বে কাতাদা ও আসিম (র) ইকরিমা (র)-কে বলিতে అনিয়াছি বে, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উমর (রা) একদিন সাহাবাদেরকে একত্রিত কর্রিয়া লায়নাতুন কদর সম্পক্কে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন, উত্তরে উপস্থিত সকনেই এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন বে, উহা রম্যানের শেষ দশকে হইয়া থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন অমি উমর (রা)-কে বলিলাম, ৩খু তহাই নহে শেষ দশককর কোন্ রাত তাহাও আমার জানা আছে। টমর (রা) বলিলেন, তাহলে বলুন, কোন্ রাত? আমি বলিলাম, শেষ দশকের সাতদিন অত্রিক্তন্ত হওয়ার পর বা সাতদিন অবশিষ্ঠ থাকিবে। ऊনিয়া উমর (রা) জিঞ্ঞাসা করিলেন, ইহা আপনি কি করিয়া বুঝিলেন? আমি বলিলাম, আকাশ সাতটি,

यমীন সাতটি, মানুষের খাদ্য সাত প্রকার, সিজদা করা হয় সাত অংগের উপর, তাঙয়াফ করিতে হয় সাত বার এবং কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় সাতটি—এইভাবে তিনি সাত সংখ্যার আরো অনেক কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। উমর (রা) আপনি আসলে এমন কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে নাই। উল্লেখ বে, ঋাদ্য সাতটি বলিয়৷ ইব্ন আব্বাস (রা) করিয়াছেন। কারণ এই আয়াতে সাত প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, উনত্রিশতম রাত।

ইমাম আহমদ (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ‘লায়লাতুল কদর রমযান মাসে হয়। অতএব তোমরা রমযানের শেষ দশকে উহা অনুসন্ধান কর। কারণ শেষ দশকের একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশ অর্থাৎ যে কোন বেজোড় রাত্রিতে কিংবা শেশের রাত্রে শবেকদর্র হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলিয়াছেন, "উহা সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে হইয়া থাকে। এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে।" কারো কারো মতে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ রাত্রি।, উপরোক্ত বর্ণনাণুলি সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন যে, এইগুলি মূলত রাসূলুল্নাহ (সা) বিভিন্ন জনের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন। যেমন কেহ বলিয়াছিল হহযূর। লায়লাতুল কদর কি অমুক রাতে তালাশ করিব? উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঠিক আছে কর। অন্যথায় লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট এক রাত যাহা কখনো নড়চড় হয় না। ইমাম তিরমিযী (র) শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সপক্ষে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন! আবূ কিলাবা (র) বলেন, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর রদ-বদল হইয়া থাকে। মালিক, ছাওরী, আহমদ ইব্ন হাম্বন, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, আবূ ছাজর মুযনী ও আবূ বকর ইব্ন খুযায়মা (র) প্রমুখ এই মতের সপক্ষে রায় দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) হইতেও কাयী এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহাই যুক্তিসগত কথা।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, কতিপয় সাহাবী লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ সপ্তমে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান। তখন রাসূলুল্নাহ্, (সা) বলেে ঃ তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই মতের হইয়াচ্ছে। কেহ এএই রাত্রি অনুসন্ধান করিতে চাহিলেে যেন সে শেষ সণ্তমে অনুসন্ধান করে।

বুখারী ও মুসলিমে ইহাজ আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি অনুসন্ধান কর। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের সপক্ষে নিম্নের হাঁদীসটি পেশ করা যায় যে,

উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) এক্কদিন আমাদেরকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর ইইতে বাহির ইইয়া আসেন। আসিয়া

দুই ব্যক্ত্রিকে ঝগড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের লায়লাতুল কদর সম্পক্কে সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্ুু অমুক অমুকের ঝাপড়ার কারণে আমার অন্তর ইইতে উহা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তবে সষ্বতত ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতএব তোমরা পঁচিশ, সাতাশ বা উনভ্রিশ তারিখে উহা অনুসপ্ধান কর।" এই হাদীস দ্মারা প্রমাণিত হয় বে, লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট ; অন্যথায় রাসূনুল্নাহ্ (সা) কি করিয়া উহার দিন তারিথ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলা
 সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য নয়। উল্লেৰ্য বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) মুত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করিয়াছিলেন। ওফাতের পর তাঁহার শ্ত্রীগণ এই দশদিন ইতিকাফ করিতেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের লেষ দশকে রাসূলুল্木াহ (সা) রাত জাপিয়া ইবাদত করিতেন, পরিবার- পরিজনকে জাগাইয়া দিত্নে এবং তিনি কোমর বাঁধিয়া লইতেন।

มুসলিমের এক বর্ণনায় আছে বে, आয়িশা (রা) বলেন, রমयানের শেষ দশদিনে রাসূলুল্बाহ্ (সা) পরিশ্রম করিয়া ইবাদত করিতেন যাহা অन্য সময়ে করিতেন না! বস্তুত ইহাই কোমর বাঁধার অর্থ। কেহ বলেন, কোমর বাঁধা অর্থ রমণী সং্রব বর্জন করা। আবার উভয়াটিও উদ্দেশ্য হইতে পারে। ভেমন :

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূন (স) রমযানের শেষ দশদিনে কোমর বাঁধিয়া নইতেন এবং গ্ত্রীদের সশ্র্রব ত্যাগ করিতেন। ইমাম মাनिক (র) বলেন, রমযানের শেব দশদিনের প্রতি রাত্র সমানভাবে লায়লাতুল কদর্র তালাশ করা উচিত। এক রাতের উপর অন্য রাতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য বে, এমনিতে সর্বদাই অধিক পরিমাণে দু‘তা করা সুস্তাহাব; তবে রমযানে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং রমযান্নর লেষ দশকে আরো বেশী, শেষ দশকের বেজোড়



ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) একদিন রাসূনূন্নাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছ শবে কদরের সন্ধান পাইলে
 الْعَفْوْفَاءْفْ

ইবন आবূ হাতিম (র)....... কা‘ব (রা) হইঢে বর্ণনা করেন লে, কা‘ব (রা) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত সংলন্ন সষ্তম আকাশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। উহার চূড়া জান্নাত্ এবং ডাল-পালা কুরসীর নীচ পর্यত্ত বিস্তৃত। উহা এত সংখ্যক ফেরেশতার অবস্হান यাহার সং্থ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই। তাহারা ডালে-ডালে আল্লাহ্র

ইবাদত করে। চूল পরিমণ এতটুকু জায়গাও খালি নাই, বেখানে কোন না কোন ফেরেশত অবস্থাল করে না। উহার ম্্যখান হ্যরত জিবরীল (আা)-এর আসন। কদরের রাত্রিতে সেখানকার সকল ফেরেশতাদর সংগে লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহ তা‘ালা জিবরীল (অা)-কে নির্দেশ দেন। এদের প্রত্যেকের रुদল়েই আল্লাহ্ ত'অनা ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও করুণা দান করিয়াছেন। ফনে শবে কদরে সূর্यার্তের সংণগ সংণে তাঁহারা জিবরীল (অা)-এর সংণে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি ভূখてে ছড়াইয়া পড়ে এবং দগায়মান কিংবা সিজদারত অবস্থায় ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু‘আ করে। তবে গীর্জ, মন্দির, অগ্নিপৃজা ঘর, আবর্জনার ফেলার স্থান, বে ঘরে নেশাদার দ্রব্য থাকে, বে ঘরে মূর্তি স্থাপন করা থাকে ইত্যাদি অপবিত্র স্থানে তাহাহারা গমন করেন না। রাতভর তাঁহারা ঈমানদারূদের জন্য দু‘আ করিতে থাকে। হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যেক ঈমানদারের সহিত মুসাফাহা করেন। ইহার লক্ষণ হইন, সেই রাতে খোদার ভয়ে তীত-সন্রস্ত হওয়া হুদয় বিभলিত হওয়া ও চক্কু অশ্রপ্ণূর্ণ হওয়া। হযরত জিবরীল (আ)-এর মুসাফাহার ফলেই এমন হইয়া থাকে।

কা‘ব (রা) বলেন, এই র্রাত্রে কেহ তিনবার লা ইলাহা ইল্ধাল্ধাহ পাঠ করিলে একবারের বিনিময়ে আল্লাহ্ ত'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন, একবারের বিনিময়ে দোজখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং একবার্রে বিনিময়ে জান্নাত দান কর্রে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কাব আল-অাহবারকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যে, সঠিক বিশ্বাসে ইश পাঠ করিবে, তাহার জন্য এই পুরক্কার? উত্তরে কাব (রা) বলেন্ণ, সঠিক বিশ্বাসী ছাড়া কি কেহ লায়নাতুল ক্ররের না-ইলাহা ইল্ধান্ধাহ্ বলেন? আমি লেই আল্লাহ্র শপথ করিয় বলিত্তেছি বে, কদরের রাচ্রি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য বড় ভারী হইয়া থাকে। বেন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় চড়িয়া বসে। ঠিক সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশ্রারা এইভনেে দায়িতৃ পালন করিতে থাকে।

এইবার ফেরার পালা। সর্বশ্রথম হयরত জিবরীন (আ) উপরে আর্রোহণ করিয়া উর্ৰ্ব দিগন্তে নিজের পালক চড়াইয়া দেন। ঢাঁহার সবুজ ব্ণ্ণর দুইটি পালক এমন আছে যাহা এই দিন ব্যতীত অন্য কথনো বিস্তার করেন না। ইহাতে সূর্य নিष্প্রভ হইয়া পড়ে। অতঃপর এক্ একে অন্যান্য ফেরেশতারা উপরে চলিয়া যান। হযরত জিবরীী (আ)-এর দুই পালকের নূর এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের নূর একত্রিত হইয়া সেইদিন সূর্যের আলোকে ম্নান করিয়া দেয়। হযরত জিবরীল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশততরা সেইদিন পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাবে অবস্থান করিয়া ঈমানদার নর-নারী, ঈমান্নে সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযান্নে রোযা পালনকারীীদের জন্য ইসতিগফার ও রহমতের দু'আ করিতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে তাহারা প্রথম আকাশে প্রবেশ করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া পড়ে। তখন প্রথম আকাশের ফেরেশতারা আসিয়া তাঁহাদ্দর সংগে মিলিত হইয়া দুনিয়ার এক এক করিয়া সকল নারী-পুরুষ সশ্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর ইহারা উত্তু দিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় বে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করিয়াছে

অমুক ব্যক্তিকে তোমরা কি অবস্থায় পাইয়াছ? উত্তরে তাঁহারা বলেন, গত বছর তো অমুককে ইবাদাতে নিপ্ত পাইয়াছি কিন্তু এইবার পাইয়াছি বিদ‘আতে লিপ্ত অবস্থায় আর অমুক ব্যক্তিকে বিগত বছর বিদ‘আতে লিপ্ত পাইয়াছি আর এইবার রুকু সিজদা অবস্থায় পাইয়াছি।

একদিন একরাত তাঁহারা প্রথম আকাশে থাকিয়া দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যান। এইভাবে প্রত্যেক আকাশে একদিন একরাত অবস্থান করিতে করিতে একসময় নিজেদের আসল আবাসে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছিয়া যায়। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁহাদিগকে বলে, হে আমার অধিবাসীগণ! আমারও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, আমিও তাহাদেরকে ভালোবাসি যাহারা আল্লাহ্কে ভালোবাসে। দুনিয়ার লোকদের ভালো-মন্দ সংবাদ আমাকেও ওনাও। কা‘ব (রা) বলেন, তখন ফেরেশতারা এক এক করিয়া নিজের ও বাপের নাম ধরিয়া দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। অতঃপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে বলে, তোমার অধিবাসীরা তোমাকে কি সংবাদ দিয়াছে, আমাকে একটু ওনাও। সিদরাতুল মনতাহা জান্নাতকে সকল বৃত্তান্ত শুনায়। ওনিয়া জান্নাত বলে অমুক পুরুষের উপর আল্মাহ্র রহম হউক, অমুক নারীর উপর আল্লাহ্র রহম হউক। হে আল্লাহ্! অতিসত্ত্বর তাহাদেরকে আমার কোলে পৌৗছাইয়া দাও। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সকলের পৃর্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাকে সিজদারত পাইয়াছি, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। সংগে সংগে আরশ বহৃনকারী ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে, অমুক নর ও অমুক নারীর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক, অমুককে আল্নাহ্ তা‘আলা ক্মা করিয়া দিবেন।

অতঃপর জিবরীল (আ) বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে গত বছর ইবাদাতে লিপ্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই বছর তাহাকে বিদআত ও অপকর্মে লিপ্ত পাইয়াছি। সে তোমার হুকুম-আহকাম ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিবেন, তুন জিবরীল, যদি সে তাওবা করে, মৃত্যুর তিনঘণ্ঢা আগেও যদি তাওবা করে তো আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। ুনিয়া জিবরীল (আ) বলেন, ইনাহী! সকল প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি তোমার সকল সৃষ্টি অপেক্ষা দয়ালু। তোমার সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির যতটুকু দয়া তাহাদের উপর তোমার দয়া অনেক বেশী। তখন আরশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব এবং আকাশমঞ্জলী ও উহাতে যাহা আছে সবই দুলিয়া উঠে। সকনেই বলিয়া উঠে, সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্রই প্রাপ্য, সকল প্রশংসা দয়াময় আল্লাহৃরই প্রাপ্য। রাবী বলেন, কা‘ব (রা) আরো উল্লেখ করেন যে, যে রমযান মাসে রোযা রাখে এবং রমযানের পরও গুনাহ হইতে বিরত থাকার সংকল্প রাখে, সে সওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-কিতাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

# जूड़ साझ्रिडना <br> ৮ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী 



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম আহমদ (র)....... মালিক ইব্ন ‘আমর ইব্ন ছাবিত আনসারী বদরী (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন ‘আমর (রা) বলেন, সূরা বায়্যিনা তুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সূরাটি উবাই (রা)-কে পড়িয়া শ্নাইবার জন্য আপনার প্রতিপালক আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্জাহ্ (সা) উবাইকে ডাকিয়া বলিলেন : "জিবরীল (আ) আসিয়া এই সূরাটি তোমাকে পড়িয়া ওনাইবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়া গেলেন।" ऊনিয়া আবেগাপ্পুত হইয়া উবাই জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আল্লাহ্র দরবারে কি আমার কथা আলোচিত হইয়াছে। রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিনেন ঃ হ্যা। ইহাতে উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)-কে বলিলেন, তোমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া খুনাইবার জন্য আল্মাহ্ তাআলা আমাকে আদেশ দিয়াছেন। উবাই (রা) বলিলেন, আল্লাহ্, কি আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করিয়াছ্নে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "ए্যা।"" ऊনিয়া উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলেন। ইমাম বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন : "তোমাকে অমুক অমুক সূরা পাঠ করিয়া ওনাইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" আমি বনিলাম, হে আল্মাহ্র রাসূল! সেখানে কি আমার কথা উল্লেখ করা ইইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যঁ।" আद্দুর রহমান ইব্ন আব্যা (র) বলেন, উবাই (রা)-এর মুঘে আমি এই ঘটনা শুনিয়া বলিলাম, আবুল মুনয়ির! ইহাতে কি তুমি পরম আনন্দিত হইয়াছিলে? উত্তরে উবাই (রা) বলেন, কেন আনন্দিত হইব না?

## আল্নাহ্ তা‘আলা বলেন :



অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করিয়া তাহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তাহারা যাহা সঞ্চয় করে উহা অপেক্মা ইহা উত্তম।

ইমাম आহমদ (র)....... উবাই ই্ব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাই ইব্ন কাব (রা) বলেন, রাসূনूল্মাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, তোমাকে কুর্রান পাঠ করিয়া ઉনাইবার জন্য আল্লাহ্ ত'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে সূরা বায়ি刀না পাঠ কর্রিয়া ఆনান।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উবাই ইব্ন কাব (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন, "হে আবুল মুনযির! তোমাকে কুরআা পাঠ করিয়া eনাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" Жनিয়া আমি বলিলাম, আমি আল্ধাহৃন উপন্ ঈমান আনিয়াছি, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ কর্রিয়াছি এবং আপনার নিকট ইইতেই ইলম শিক্কা করিয়াছি। রাসূনুল্লাহ্ (সা) পূর্ব্বের কথাটি পুনর্ব্যক্ত কর্রিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহুন রাসূল! আল্লাহ়র দরবারে কি আমার নাম আলোচনা করা হইইয়াছে। রাসূলুল্बাহ্ (সা) বলিলেন : "হ্যা, উর্দ্ধজগত়ত তোমার নাম ও বংশ উল্লেখ কর্রিয়া তোমার কথা আলোচনা করা হইয়াছছ।" আমি বলিলাম, তাহা হইলে পড্রন, হে আল্লাহ্র রাসূল!

আবূ নুতইম (র)....... ফুযায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ফুযায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূনুল্লাহ্ (সা)-কে বনিতে ঈনিয়াছি বে, "সূরা বায়িয়া পাঠ ঔনিলে আল্লাহু ত'অানা বলেন, বাল্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আমার ইয়্যতের শপথ করিয়া বলিতেছি বে, অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।"
 "বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আমি আমার ইযয়ত্রে শ|পথ করিয়া বলিতেছি বে, দুনিয়ায় কোন অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না এবং অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থুন দিব, ফলে তুমি সন্ত্ষ হইয়া যাইবে।"


## ○ <br> (0) or

2. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিন তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাহাদিগের নিকট সুশ্ষষ্ট প্রমাণ না আসা পর্यন্য।
২. আল্লাহ্র নিকট হইতে এক র্যাসূল বে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্ৰন্,
৩. যাহাত্ আছে সঠিক বিধান।
3. যাহাদিগকক কিতাব দেওয়া হইয়াছিন তাহারা তো বিতক্ত ইইন ঢাহাদিগের নিকট সুশ্পা্ট প্রমাণ আসার পর।
৫. তাহারা जো জদিষ্ট হইয়াছিন জাল্লাহ্র জানুগত্যে বিওদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত কর্রিতে এবং সালাত কায়েম কর্রিতে ও যাহাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

তাফসীর্র ঃ আহলে কিতাব দ্দারা উল্দেশ্য হইন, ইয়াহ্দী ও নাসারা আর মুশরিক দ্রারা উদ্দেশ্য হইন আরব-অনারবের মৃর্তি ও অগ্নিশৃজক সশ্প্রদায়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, সত্য না আসা পর্যন্ত ইহারা শিরক ও কুফর বর্জন করে

 আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আগত রাসূল মুহাম্মদ (সা) এবং Шাঁহার পঠিত কুরআন, যাহ উর্দ্ধজগতে পবিত্র গ্থন্থে নিপিবদ্ধ রহিয়াহে। ハেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা বলেনঃ
 এই কুরजান আছে মহা লিপিসমূহে, যাহা উন্নত মর্যাদাসস্পন্ন পবিত্র মহান পূত চরিত্র লিপিকর হন্তে নিপিবদ্ধ।
 বলেন, পর্বিত্র নিপিসমূহে যাহা আছে, তাহা সস্পূর্ণ সঠিক অটল ও নির্ভুল। কারণ উহা


 কিতাবীরা তাহাদিগের নিকাঁট সুস্প্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছিল।’ ইবনে কাঘীর ১১ब্ম খ--৭১

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ


जর্থাৎ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদিগের নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছে ও মতবিরোধ করিয়াছে। উহাদের জন্যই রহিয়াছে মহা শाস্তি।

অর্ধাৎ আমাদের পূর্ববর্তী যুগের উম্মতের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিন, তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহারা বিতক্ত হইয়া পড়িয়াছিন এবং আল্ধাহ্র ইচ্ঘ পূরণ করার ব্যাপারে বহু মতবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছছ। বেমন ঃ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে বে, ইয়াহ্দীরা একাত্তরটি এবং নাসারারারা বাহাত্তরটি দলে বিতক্ত হইয়াছিল আর আমার এই উশ্মত তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইবে। ইহদের একটি দল ব্যতীভ বাকীরা সব জাহন্নামে প্রবেশ করিবে। ঔনিয়া সাহাবীগণ জিঞ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা কাহারা? রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বনিন্লেন ঃ "তাহারা হইন, আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শ্র অনুুারী দন।"

وَمَا أمِرْوْا আনুগত্যে ‘একনিষ্ঠিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিন।’ বেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন :


जর্শাৎ তোমার পৃর্ব্বকার সকল রাসূলের নিকটই এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি বנতীত় কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। \& অ অর্थ শিরক বর্জন করিয়া তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আস্থ রাখা। বেমন অন্য আয়াতে আद्মाহ् ত'আানা বলেন :
 অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নিকটই আমি এক একজন রাসূন প্রেরণ কর্রিয়া এই প্রত্যাদ্দে করিয়াছি বে, ঢোমরা আল্নাহ্র ইবাদত কর এবং তা্ততকে পরিহার করিয়া চল।

 হইয়াছে নামাय কায়়ে করিতে ও যাকাত আদায় করিতে। উল্লেথ্য বে, নামায হইল

যাবতীয় দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত অর যাকাত হইল দীন-দুঃখীর প্রতি অনুগহ থ্রদর্শন।
 ব্যবস্থ। । অথবা অর্থ, সরন ন্যায়পরায়ণ উఖ্ఖতের পথ। ইমাম যুহনী ও শাফেয়ী (র) সহ অসংখ্য ইমাম আলোচ আয়াত দ্মারা প্রমাণ করিয়াছেন ভে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

৬. কিতাবীদিণের মধ্যে যাহারা কুফরী করে ঢাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অপ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে, উহারাই সৃষ্টির অধম।
৭. याহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।
৮. তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদিগের পুরক্কার—স্থায়ী জান্মাত यাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চির্থস্থীয়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও ঢাঁহাতে সত্তুষ্ট, ইহা ঢাহার জন্য, বে ঢাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ত‘আলা কাফিরদের পরিণাহ্মের কথা বর্ণনা করিতেছেন বে, কাফিরগণ চাই ইয়াহ্দী হউক, চাই নাসারা হউক, চাই মূর্তি ও অগ্নিপৃজক মুশরিক হউক-সকলেই কিয়ামতের দিন চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। জীবনে কখন্নে ইহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইচে পারিবে না এবং জাহান্নামের শান্তিও কখনো শেষ হইবার নহে। আর ইহারা সৃষ্টির সবচেয়ে অধম। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়া নেক কর্ম করে, সে সব সজ্জনদের সস্পর্কে আল্নাহ্ ত'জানা বনেন বে, ইহারাই সৃষ্টির শ্রেষ ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং আরো একদল উলামা এই আয়াতের ভিত্তিতে দাবী করিয়াছেন বে, সৎকর্মীীল ঈমানদার মানুষ ফেরেশতা অপেক্পা শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ্ ত'অানা ঈমানদার সৎকর্মপীল মানুমকে সৃষ্টির সেরা বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন।

অতঃপ্র আল্লাহ্ তাআলা বলেন্ ঃ


今il অর্থাৎ ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিকট ইহাদের নেক কর্মের প্রতিদান লাভ করিবে। ইহাদিগকে এমন স্থায়ী জান্নাত দান করা হইবে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। এই সুখ তাহাদের কখনো শেষ হইবে না।
 প্রসন্ন এবং ইহারাও আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।
 আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলে, যথাযথভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁহার দাসত্ণ করিয়া চলে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্মাহ্ (সা) একদিন বলিলেন যে, আচ্ছা, আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টির সেরা লোকটির কथা বলিয়া দিব না? উত্তরে উপস্থিত সাহাবাগণ বলিল, হ্যা বলুন, হে আল্লাহ্র রসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সৃষ্টির সেরা সেই ব্যক্তি ’যে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া এই অপেক্ষয় অপেক্ষমান থাকে যে, কখন জিহাদের ঘনঘটা বাজিয়া উঠিবে আর সে বীরবেশে শর্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আরো একজন সেরা সৃষ্টির কথা বলিব? উপস্থিত সাহাবীগণের সম্মতি পাইয়া তিনি বলিলেন ঃ "সেই ব্যক্তি যে সর্বफ্ষণ বকরী চড়াইয়াও যথারীতি নামায আদায় করে ও যাকাত দান করে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা এইবার কি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির অধম ব্যক্তিটির কথা বলিয়া দিব? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "সৃষ্টির অধম সেই ব্যক্তি যাহার কাছে আল্লাহ্র নামে প্রার্থনা করিলেও সে দান করে ना।"

## সूর্जা यिল্যাল

$৮$ জায়াত, ১ র্ককু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
ইমাম আহমদ (র)....... আদুদ্নাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, আদুলूাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি র্রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট आসিয়া
 তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বনিল, হবূূ! বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, ম্মরণশজি কন্যিয়া গিয়াছে ও জিহ্মা মোটা হইয়া গিয়াছে। রাসুনুন্মাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইল ওয়ালা সূরাখলি পাঠ কর। লোকটি এখানেও একই অজহহত দেখাইলে রাসালূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ঘ जাহ হইলে ی- ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হহূূ। আমাকে ছোট অথচ ব্যাপক অর্থবোধক একটি সূরা পড়াইয়া দিন! তৃন রাসৃলূन్নাহ্ (সা) ঢাহাকে সূরা যিনयান পড়াইয়া দেন। শেবে লোকটি বনিন, যিনি आপনাক্ রাসূন বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ কত্রিয়া বনিতেছি ভে, आমি কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি কবব না। অতঃপ্র লোকটি চলিয়া যাইতে লাগিলে রাসূনুধ্মাহ (সা) বनिলেন : "লোকটি সফলকাম, লোকটি সফলनকাম।" অতঃপর বनिলেन, লোকটিকে ডাকিয়া আবার আমার কাছে লইয়া আস। आসিলে র্রাসৃন্নাহ্ (সা) বলিলেনঃ শোন আমাকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইয়াছ্।। এই কুর্রবনীীকে আমার উম্মতের জন্য ঈদ বানাইয়াছেন। ৫নিয়া লোকটি বনিল, আমার কাছে যরি কুরবানীর কোন প৫ না থাকে आর দুধ পান করার জন্য দেওয়া কাহারো কোন গাভী আমার কাছে থাকে ঢো উহা কি যবাহ করিব? উত্তরে ক্রাসূল (সা) বলিলেন, না, তবে
 ইহাই তোমার কুরবানী বনিয়া বিবেচিত হইবে।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ অক্দুর রহমান মুকনীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্য়াছছন।

ইমাম তিরমিযী (র)....... आনাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, आনাস (রা) বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা যিলयাল পাঠ করিলে লে জর্ধ্বক কুরআান

তিলাওয়াতের সওয়াব পাইবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "সূরা ইখলাস পূর্ণ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের নমান আর সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধ্বক, স্রুা ইখলাস এক তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফির্রন এক চতুর্থাংশের সমান।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্দাহ্ (সা) জনৈন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ? উত্তরে লোকটি বলিল, না হুযূর। আর করিবই বা কি দিয়া আমার কিছুই তো নাই। ওনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : কেন, তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস নাই? লোকটি বলিল, হ্যা, তাহা ঢো আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার কাছে কি সূরা নাসর নাই? লোকটি বলিল, হ্যা আছে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। আচ্ছা তোমার কাছে কি সূরা কাফির্রন নাই? লোকটি বলিল, হ্যা আছে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাতো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার কাছে কি সূরা যিলयাল নাই? লোকটি বলিল, হ্যুা আছে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, "ইহাও কুরআনের এক চতুর্থাংশ। যাও বিবাহ করিয়া ফেল।"

2. পৃথিবী যখন আপন কস্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে।
২. এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে।
৩. ও মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল?’
8. সেইদিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে।
৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন।
৬. সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, কারণ উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান হইবে।
৭. কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহা দেখিবে।
৮. ও কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে তাহাও দেখিবে।
 আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, পৃথিবী যখন নিম্নদেশ হইতে নড়িয়া উঠিবে। আর নিজের গর্ভস্থ মৃত মানুষগ্গুলিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। পূর্বসূরী অনেক মুফাস্সিরও এই অর্থ করিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে,
 লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। কিয়ামতের কস্পন বড়ই ভয়াবহ বিষয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 লম্বা কর়া ইইবে এবং নিজের গর্ডস্থ সবকিছু নিক্ষেপ করিয়া খালি ইইয়া বাইবে।

ইমাম মুসলিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইরে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বলিয়াছ্ন ঃ " "शথিবী নিজের কলিজার টুকরাখলি বাহিরে নিক্কেপ করিবে। বড় বড় খুঁটির ন্যায় সোনা-চাঁদি ভূ-গর্ভ হইতে বাহিরে চলিয়া আাসিবে। দেখিয়া হত্যাকারী বলিবে, হায়! তোমার জন্যই অমি অনেককে হত্যা করিয়াছিলাম। আण্ীীয়ত ছ্নিন্নারী আসিয়া বলিবে, হায়! তোমার জনাই তো আমি আশ্মীয়ত সশ্পক্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম। ফের বলিবে হায়! তোমার লোভে পড়ার কারণণই আমার হাত কাটা হইয়াছ্ আর আজ তোমার দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না।"
 পরিবর্তন দেখিয়া হত্তম্ব হইয়া মানুষ বলিবে, ইহা কি? পৃথিবীর কি হইন? পৃথিবীটা এরে এলোমেলো হইয়া গেল কেন? বস্তুত আল্gাহ্র নির্দেশে ভূ-কশ্পন আসিয়া গিয়াছে, পৃথিবী সকল মৃতদেরকে বাহির করিয়া ফফলিতেছে-
 পৃথিবী ক্থা প্রকাশ কর্য়া দিবি ও বলিয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুায়রা (রা) হইরে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) একদ্দি আলোচ সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, পৃথিবীর সংবাদ বলিতে কি বুবায়? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্মাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলূলूাহ্ (সা) বলিলেন : পৃথিবীর বুকে বসিয়া কে কখন कি কাজ করিয়াছে পৃথিবী তাহা বলিয়া দিবে। সে বলিবে, আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি

অমুক দিন আমার উপর থাকিয়া এই এই কাজ করিয়াছছ। ইহাই হইন পৃথিবীর সংবাদ।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসট্টিকে হাসান গর্রীব আখ্যা দিয়াছেন।

মুজাম তাবারানীতে বর্ণিত, রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা পৃথিবী হতে আঅ্যরক্ষা কর। ইহা ঢোমাদের মা। ইহার পৃष্ঠে থাকিয়া যে ভানো-মন্দ যাহাই করুক, একদিন সে সব খুলিয়া বলিয়া দিবে। ইহাই পৃথিবীর সংবাদ।"

اَوْحى

 দেওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ ত'আলা পৃথিবীকে বলিবেন, তোমার উপর কে কি করিয়াছে বল, ঢখন পৃথিবী সব কথা বলিতে আর刃刃 করিবে। মুজাহিদ (র)


অর্থাৎ कিয়ামতের দিন হিসান-নিকাশের পর মানুষ ভিন্ন ভিন্নতাবে ফিরিবে। কেহ ইইবে ভাগ্যবান जার কেহ ইইবে হত্াগা, কেহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি লাভ করিরেবে আর কেহ জাহান্নাম্ যাওয়ার জন্য আদিষ্ঠ হইবে। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, হিসাব-নিকাশের পর সক্কেই বিক্ষিe্যাবে ফিরিয়া


 সকনেইই দুনিয়ায় কৃত নিজ নিজ ভলো-মন্দ কর্ম্মর ফল লাভ করিবে। এ প্রসংপেই আল্gাহ্ ত'আলা বলেন :
 जर্থাৎ কেহ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহার ফল পাইবে এবং কেহ অণুপরিমাণ মন্দকর্ম করিলে সে তাহার পরিণাম ভোগ করিবে।

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হৃরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘোড়ার মালিক তিন শ্রেণীর ছইয়া থাকে। একশ্রেণীীর মালিক সওয়াবের ভাগী হয়, একশ্রেণীন জন্য ঘোড়া মর্यাদা রকক্ষার মাধ্যম হয় আর এক শ্রেণী ওনাহের অংশীীার হয়। সওয়াবের ভাগী হয় সেই ব্যক্তি, ব্যে জিহাদের ঊদ্দেশ্যে মোড়া লালন-পালন করে। এই ব্যক্তির ঘোড়া যদি পায়ের বহ্ধন ঢিল কর্রিয়া এদিক-ওদিক চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায় আর यদি রশি ছিঁি়িয়া দূর-দূরান্তে চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওওয়াব পায়। এমনকি यদি কোন কৃপ বা নদীতে গিয়া নিজেই পানি পান করিয়া আাে তো মালিকের পানি পান করানোর নিয়ত না থাকিলেও সে সওয়াবের জংশীদার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, শে প্রভাব মুক্ত থাকিবার জন্য ঘোড়া লালন-পালন করে আর নিজজর এবং ঘোড়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র হক বিম্মৃত হয় না। এই ঘোড়া মালিকেরে মর্যাদা রক্ষার উপায় ইইয়া থাকে।

তৃত্টীয় সেই ব্যক্তি, বে গৌীব ও মহত্ণ প্রদর্শনের জন্য মোড়া পোষে। এই ব্যক্তি ঘোড়া পুষিয়া পাপই কামাই কর্যিয়া থাকে।"

অতঃপর গাধা সশ্পর্কে জানিতে চাহিলে রাসূন্ন্লাহ্ (সা) বনিলেন এই আয়াতটি ব্যতীত গাধা সম্পক্কে আল্লাহ্ ত'আলা বিশেষ কিছ্ নাযিল করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) यাত্যেদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছছন।

ইমাম আহমদ (র)....... সা’সা‘আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, সা'সা‘আ (রা) একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট आসিলে তিনি তাহাকে আয়াতটি পাঠ করিয়া ఆনান। అনিয়া সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। ইহ ছাড়া অন্য কোন আয়াত না হইলেও আমার চনিবে। ইমাম নাসায়ী (র)-ఆ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ বুখারীতত আদী (রা) হইতে বর্ণনা আছে বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা একটি থেজেরের কিংবা একটি ভালো কথার বিনিময়ে হইলেও জাহান্নাম হইতে আ|্ররক্ষ কর। তিনি আরো বলোন ঃ কোন ভালো কাজকেই তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। চাই তা এতটুকু ইউক বে, তুমি তোমার পাত্র হইতে পিপাসুকে কিছू পানি পান করাইবে কিংবা হাসিমুখে তোমার কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

সহীহ্ বুখারীতে আরো আছে বে, র্রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়! প্রতিব্বেশীর প্রেরিত হাদিয়াকে তোমরা তুচ্ম মনে করিও না। यদিও হয় তাহা বকরীর একটি পা।" অन্য এক হাদীসে আছে যে, রাসুলূল্নাহ (সা) বলিয়াছেন : डিক্ষুককে কিছু না কিছू দিয়া ফেরত দাও। यদিও বকরীর পোড়া ֶুর দ্রারা হয়।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূনুন্ধাহ্ (সা) আামাকে বলিতেন ঃ হে আয়িশা! ছোটখাট ওনাহ্ হইতেও নিজেকে রক্ষা কর্য়য়া চনিও। কারণ, উহার একদিন হিসাব ইইবে।

ইব্ন জারীর (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন : হযরত আবৃ বকর (রা) একদিন রাসূলুন্মাহ্ (সা)-এর সংণে আহার করিতেছিলেন। ইত্যবসর্রে (রা) খাবার পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অণু পরিমাণ বে পাপ করি আমাকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ দুনিয়াতু তুমি ছোট-খাট যেসব বিপদ্র পড়িয়া থাক, উহা সেই অণু পরিমাণ পাপের প্রতিফল। আার তোমার অণু পরিমাণ নেকণ্ণলি আল্লাহ্ ত‘‘আলা তোমার জন্য রাথিয়া দেন। কিয়ামতের দিন উহার প্রতিফল তামাকে দেওয়া ইইবে।

ইব্ন জারীর (র)....... আদ্লুলাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন बে, আক্লুল্নাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন, সৃরা যিলযান খখন নাযিন হয় তখন
ইবনে কাशীর ১১তম খલー৭২

एযরত আবূ বকর（রা）ঊপবিষ্ট ছিলেন। ঞনিয়া তিনি কাদদিতে ऊরু করেন। দেখিয়া রাসূলুল্মাহ（সা）জিঞ্ঞাসা করিলেন，কি ব্যাপার অাপনি কাঁদছেন কেন？উত্তরে আবূ বকর （রা）বनিলেন，এই সূরাটি আমাকক কাদাইয়াছে। রাসুলূন্নাহ্（সা）বলিলেন ：শোন， তোমরা यদি কোন ওনাহ না কর ফতে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করিতে না পারেন； তাহ হইলে তিনি অন্য এমন একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা ঔনাহ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্মা করিবেন।

ইব্ন आবূ হাতিম（র）．．．．．．．আবূ সাঈদ খুদরী（রা）হইতে বর্ণনা করেন যে，আবূ সাঈদ খুদরী（রা）বলেন， রাসূনুল্নাহ্（সা）－কে জিজ্ঞাসা করিলাম，হ্যূর！আমি কি আমার আমল দেখিতে পাইব？ উত্তরে রাসূলূন্ধাহ্（সা）বলিলেন，হুা। आমি বলিলাম，বড় বড় আমল দেথিতে পাইব？ রাসূनूন্बाহ্（সা）বनিলেন，⿹勹⿰丿丿丄 । আমি বলিলাম，ছোট ছোট আমলও কি দেখিতে পাইব？
 বলিলেন ঃ．＂শোন আাবূ সাঈদ দুঃখখর কোন কারণ নাই। ভালো কাজের সওয়াব দশ ষণণ ইইতে．সাতশতত ণুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। তারপর যাহাকে ইচ্ম আল্লাহ্ আরো বাড়াইয়া দিবেন। আর অন্যায় কাজ যাহা করিবে তাহার প্রতিফন পাইবে কিংবা আল্লাহ ক্মমা করিয়া দিবেন। লোন，কেহই নিজের আমলের ণুণে মুক্তি পাইবে না।＂আমি জিজ্ঞাসা করিলাম，হে আল্লাহ্র রাসূল！আপনিও নহে？বনিলেনন，না，ज़মমি নহি আল্লাহ্ আমাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া নেওয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নাই।＂

ইবุন आবূ হাতিম（র）．．．．．．．সাঈদ ইব্ন জুবায়র（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে， সাঈদ ইবุন জুবায়র（রা）বলেन， অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমননরা মনে করিতে লাগিল বে，কোন তুচ্ম ও ছোট জিনিস দান করিলে সওয়াব পাওয়া যাইবে না। ফনেে উন্নত ও ভলো জিনিস দান করা সষ্বব না ইইলে তাহারা ভিক্ষুককে খাি হাতেই ফির্রাইয়া দিতে লাগিল। অপরদিকে একদল লোকের ধারণা ছিন বে，ছোট－ছোট ওনাহে কোন শাস্তি ভাগ করিতে হইবে না， জাহান্নামের শাষ্তি কেবল কবীরা ওনাহের সহিতই সম্ఘৃক্ত। এই দুই ভুল ধারণা
 করেন।

ইমাম আহমদ（র）．．．．．．．আদ্দুল্নাহ ইব্ন মাসষদ（রা）হইতে বর্ণনা করেন বে， আদুল্নাহ ইব্ন মাসউদ（রা）বনেন，রাসূলূল্নাহ্（সা）বলিয়াছেন，ছোট ছোট তনাহ হইতে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষ কর। কারণ এই ছোট ছোট অনেকఆুলি ওুাহ একত্র इইয়া এক সময় ব্যক্কিকে ঋ্কংস কর্রিয়া কেলে। এই কथাটি বুঝাইবার জন্য রাসূলুল্बাহ （সা）একটি দৃষ্ঠাত্ত পেশ করিয়াছেন । বে কোন একদল লোক জনমনবহীন মরু অঞ্চােে উপনীত হইন। অতঃপর বনে যাইয়া তাহার্র প্রত্যেকে মাত্র একটি কর্রিয়া কাঠ সণ্থ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই একটি কর্রিয়া আনা কাষ্ঠণণলে একত্রিত করিলে বিরাট্ স্জূপে পরিণত হইয়া গেল এবং উহাতে আ๒েন ধরাইয়া যাহা ইচ্ঘ পাকাইয়া লইন।

## सूधा बसफियाक <br> ১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহ্র নামে

3. শপথ উর্ষ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,
২. यাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্টুলিংগ বিচ্মুরিত করে,
৩. যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,
8. ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;
৫. অতঃপর শক্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে-
৬. মানুষ অবশ্যই ঢাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ
৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,
b. এবং অবশ্য সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহার আছে তাহা উথ্থিত হইবে।
১০. এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?
১১. সেইদিন উহাদিগের কী ঘটিবে, উহাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই ঢাহা সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : আলোচ্য সূরার ণুরুতে আল্লাহ্ তা‘আলা মুজাহিদের ঘোড়ার শপথ করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্র পথে জিহাদের সময় উর্ধ্মশ্বাসে ধাবিত হয়; অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে এবং প্রভাতকালে শক্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

ْ অর্থাৎ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। ক্ষুরের আঘাত यাহা পাথরের সহিত ঘর্ষণ খাইয়া অগ্নি-স্সুলিংগ নির্গত হয়।
 রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি শক্রুর উপর প্রভাতে অভিযান চালাইলে কোথাও আयান ইইতেছে কিনা খেয়াল করিয়া ওনিতেন। আযানের আওয়াজ তনিতে পাইলে আক্রমণ হইতে বিরত थাকিতেন আর না শুনিলে হামলা চালাইতেন। Lـ
 ঢুকিয়া পড়ে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্মাহ (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্নাহ (রা) বলেন ঘোড়া। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই মতের কথা তনিয়া হযরত আলী (রা) বলিলেন, ঘোড়া হয় কি করিয়া? বদরের দিন তো আমাদের নিকট ঘোড়া ছিলই না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া ছিল অন্য ছোট একটি অভিযানে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্dাস (রা) বলেন, একদিন আমি হাতিমে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে আমি বলিলাম, ইহার অর্থ ঘোড়া যখ্খন আল্নাহ্র পথে অভিযান চালাইয়া আবার রাত্রিকালে আপন স্থানে ফিরিয়া আসে। অতঃপর লোকটি আমার নিকট হইতে আনী (রা)-এর কাছে গমন করে। তিনি তখন যমাম কূপের নিকট বসা ছিলেন। লোকটি তাঁহাকে

পূর্বে কি তুমি আর কাউকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? লোকটি বলিল, হ্যঁ, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি: তিনি বলিয়াছেন, মুজাহিদের ঘোড়া। ওনিয়া আলী (রা) বনিলেন, আচ্ছ যাও, তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। সংবাদ পাইয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়ান। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মানুষকে এমন বিষয়ে ফতোয়া দাও, যাহা তুমি জান না? আমি আল্মাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। আর সেই যুক্ধে যুবায়র (রা)-এর একটি এবং মিকদাদ (রা)-এর একটি এই দুইটি ঘোড়া ব্যতীত আর কোন ঘোড়াই ছিল না। সুতরাং বল অর্থ ঘোড়া হয় কি করিয়া। ঘোড়া নহে এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফাফা হইতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হইতে মিনার পথ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার মত প্রত্যাহার করিয়া আলী (রা)-এর সহিত একাঅ্মতা প্রকাশ করি। এই একই সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর মতে
 হাজীরা খ্রাদ্য পাকানোর জন্য আগুন জ্বালাইতে পারে।

আওফী (র) প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহার অর্থ ঘোড়া। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া আর কুকুর ছাড়া কেহ ধাবমান হয় না। ইব্ন জুরায়জ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ঘোড়ার উহ, উহ আওয়াজকে

 স্ফুলিংগ বিচ্ছুরণ করা। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের অর্থ প্রতারণা করা। কেহ কেহ বলেন, অভিযান শেষে রাতে ঘরে ফিরিয়া অগ্নি-প্রজ্জৃলিত করা। কাহারো মতে, ইহার অর্থ অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্তী জ্বালাইয়া দেওয়া। কাহারো মতে, মুযদালিফায় আগুন জ্বালানো। ইব্ন জারীর (র) বলেন, সব কয়টির মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সঠিক। অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্কুলিংপ বিচ্ছুরণ করা। বলেন, এই আয়াতের অর্থ ঘোড়ার আল্লাহ্র পথে অভিযান চালানো। কেহ বলেন, ইহার অর্থ প্রভাতে মুযদালিফা হইতে মিনায় গমন করা। 1 रজ্জের ক্ষেত্রে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করা।
 কাতাদা (র) ও যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ মুজাহিদদের শক্র বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়া।

আব্ বকর বায়্যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ মাস অতিবাহিত इওয়ার পরও তাাহাদের কোন

সংবাদ পান নাই। তথন আল্লাহ্ ত'অলা আলোচ্ সৃরাটি নাযিল কর্রিয়া উহাদের সংবাদ
 করিয়া আল্লাহ্ ত‘‘অালা বनिততছেন ঃ তিনি মানুষকে অপরিম্মে সুখ-সামগ্ণী নিয়ামত দান কর্যিয়াছেন কিন্ু মানুষ সেসব নিয়ামতের অবমৃন্যায়ন করে ও অকৃত্জতা প্রকাশ করে। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, আবুন জাওয়া, আবুল আলিয়া, আবুম বোহা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্দদ ইব্ন কায়স, যাহহহক, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন যা|়্েদ (র) বলেন (র) বলেন কথা ভুলিয়া যায়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন बে, আবূ উসামা (র) বলেন, রাসুলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : الكنـود সে ব্যক্তিকে বলা হয় বে একা একা আহার করে, দাস-দাসী কে প্রহার করে এবং অখীনস্তদের সহিত দুর্ব্যবহার করে। এই হাদীসের সনদ দুর্বল। ইব্ন জারীর (র).......আাবূ উমামা (রা) হইতে মওকৃফ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।
 আয়াতের অর্থ আল্নাহ্ ত‘আলা অবশ্যাই সে বিষয়ে অবহিত। ইহ হইতে পারে যে, মানুষ নিজেই নিজের কর্মকাজ্রে সাকী। অর্থাৎ মানুব্রে নিজের কথ্ৰা এবং কাজেই তাহাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ব্যেন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ


অর্থাৎ মুশরিকদের দ্বারা আল্লাহৃর ঘর আবাদ হইতে পারে না। ইহারা নিজেরাই নিজ্রেদের কুফরেরের সাwী। আসক্ত। এইখানে পারে। প্রথমত, মানুষ ধন-সশ্পদ্ প্রবন আসক্ত। দ্বিতীয়ছ, সশ্পদের মোহে পড়িয়া মানুষ আমাকে ভুলিয়া যায় এবং কৃপণতাবশত আমার পথে ব্যয় করে না। উতয় অর্থই সঠিক। অতঃপর আল্নাহ্ ত'আলা বনেন :


অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, ব্যদিন কবর ইইতে সকল মুর্দাকে বাহির করা ইইবে এবং অন্তরে নুক্কায়িত সব গোপন কথা প্রকাশ হইবে, সেইদিন আল্লাহ্ ত'আলা তাহাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকিবেন এবং সকনকে পুরাপুরি প্রত্দিান দিবেন। কাহারো প্রতি বিদ্দুমাত্র অবিচার করিবেন না।
 মনে মনে যাহা গোপন করিয়া রাখিত উহা প্রকাশ করা হইবে।

# সূরা কারি‘আ <br> ১১ আয়াত, ১ র্রুকু, মক্কী <br>  <br> দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে 


১. মহাপ্রলয়,
२. মহাপ্রলয় কী?
৩. মহাথ্রলয় সম্ধন্ধে ঢুমি কী জান?
8. সেইদিন মানুম হইবে বিকিকুপ্ত পত্গের মত।
৫. এবং পর্বতসমূহ হইবে ধুনিত রৃণগিন পশমমর মত।
৬. তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
৭. সে তো बাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন,
৮. কিস্জু यাহার পাল্লা হালকা হইবে,
৯. তাহার স্থান হইবে ‘হাবিয়া’।
১০. উহা কী, ঢাহা কি ঢুমি জান?

2د. উহা অতি উত্ত丹্す অগ্গি।
 কিয়ামতের একটি নাম। অতঃপর আল্লাহ্ ত"অালা কিয়ামত দিবসের তরুত্৭ ও ভয়াবহতা বুাইবার জন্য বলেন ঃ
 জিনিস?" অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্ধাহ্ ত'আলা নিজেই বলেন :
 বিক্কিষ্ঠ হইয়া পড়িরে। বেমন অন্য আয়াতে আল্gাহ্ ত'আালা বলেন :
'كَانَّهُمْ جَرَادُ বিক্কিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় এদিক-ఆদিক ছড়াইয়া- ছিটাইয়া পড়িবে।
 পশম্রের ন্যায় চূর্ণ-বিচ্র্ণ হইয়া যাইর্রে।

মুজাহিদ, ইকর্নিমা, সাঈদ ইবৃন জুবয়়, হাসান, কাতাদা, আত খুরাসানী,
 ত‘আলা মানুষ্যে ভালো-মন্দ আামলের অনিবার্य পরিণাম সম্পর্কে বলেন :
 ভারী হইবে তथা নেক কাজ মন্দ কাজের অপেক্শা বেশী হইবে, সে জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন নাভ করিবে।
 তथা যাহার মন্দ কাজ নেক কাজ্জের অপেক্ষা বেশী হইবে তাহার স্থান হইবে ‘হাবিয়া’।



आব্বাস (রা) ইকর্রিমা, আবূ সানিহ এবং কাতাদা (র) হইতে এইสপ ব্যাথ্যা বর্ণিত আছে। কেহ বনেন, আয়াতের অর্থ ইইল, এমন ব্যক্তির পরিণাম হইল হাবিয়া’। হাবিয়া জাহন্নামের একটি নাম। ইবุন জার্রীর (র) বলেন, হাবিয়া জাহান্নামকে م। তथा মা এইজন্য বলা হইয়াছে বে, মাৗ্যের পরে ব্যেন মানুষ্যে কোন আশ্রয় থাকে না, তেমনি ইহাদের হাবিয়া ছাড়় কোন উপায় থাকিবে না।

ইবন জারীর (র)....... আশ‘আছ ইব্ন আাদ্দুল্নাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আশআছ (র) বলেন, কোন ঈমানদার লোক মারা গেলে ঢাহার র্রহকে পূর্বে মৃত ঈমানদারদদের রূহের কাছে बইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতারা বলে ঢোমাদের ভাইকে তোমরা প্রবোধ ও সান্ত্রনা প্রদান কর। কারণ সে এতদিন যারত দুনিয়ার চিন্তা-পপরেশানীতে নিপ্ত ছিল। অতঃপর ঈমানদারদের র্রহগণ তাহাকে জিষ্ঞাসা করে বে, অयুক ব্যক্কির খবর কি? উত্তরে সে বলে, কেন সে তো মর্যিয় গিয়াছছ। সে কি তোমাদের কাছে আসে নাই? উত্তরে তাহারা বলিবে, সে আমাদের কাছে আসে নাই। जাহাকে তাহার মা হাবিয়া জাহান্নাম্ম নইয়া যাওয়া হইয়াছে।
 লেলিহান শিখা ও প্রজ্জননকারী অগ্নি।

আবূ মুসআব (র)....... जাবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, অবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ যে আওন ব্যবহার করে তাহা জাহন্নামের আাӊনের সত্তর ভগের এক ভাগ মাত্র। এই কथা ఆনিয়া সাহাবাণৃণ জিঞ্ঞাসা করিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! শাত্তির জন্য তো এই আাঙ্ৰই যথেষ্ট ছিন। উত্তরে
 ত্জে হইবে।" ইমাম বুখাডীী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হরায়़রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, জাবূ হরায়রা (রা) বলেন, आমি রাসূনূন্নাহ্ (সা)-কে বনিতে ঔনিয়াছি যে, "মানুষ «ে আাুন প্রজ্জ্লিিত করে উহা জাহান্নাম্মর আখেনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মার্র। धনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হযূর! শাস্তির জনা कি এই আ৫নই যথেষ্ট ছিন না? রাসূলুল্মাহ্ (সা)


ইমাম আহমদ (র)....... আবু হ্রায়ারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হহায়রী
 সত্তর ভাগর একভাগ মাब। দুইবার সমুদ্রে ডুবাইয়া তাহা দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে। जन্যথায় কেহ ইহ দ্বারা উপকৃত হইতে পার্রিত না।
 (রা) বলেন, রাসূন্ন্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "অই অাওন জাহান্নামের আখुনের শত্ভাগের এক ভাগ।"
ইবন্নে কাছীর ১১তম খબ--৭৩

आবুল কাসিম তাবারানী (র)....... আবূ হ্রায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ হুায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান বে, জাহান্নামের আণেনের তুলনায় তোমাদের এই আা্খে কির্রপ? শোন, জাহান্নামের আখুন তোমাদের এই আগুনের ধ্যুঁযার চেয়েও সত্তরণণ বেশী কালো।" আবূ মুসআব (র) মালিক (র) হইতে এই গাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্ (র) ..... আবূ হরায়ীরা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলূল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নাম্রে আা্রনকে এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জ্ণলিত করার পর উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বহর প্রজ্জূলিত করার পরে সাদা হইয়া যায়। সবশেমে আরো এক হাজার বছর জ্বানান্না হলে উহা কালো হইয়া যায়। ফলে এখন উহা মোর অক্ধকার তুল্য কালো।"

ইমাম আহাদ (র)....... অাবূ হরায়ার (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আবূ হহরায়রা (রা) বলেন, র্রাসূনুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামীদের মধ্যে যাহাকে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি দেয়া হইবে, তাহাকে এক জোড়া আা্ণেের জুতা পরানো হইবে, যাহার তাপে তাহার মস্তক উত্তণ্ত হইয়া ফুটিতে থাকিবে।"

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূনুন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ জাহান্নাম ঢহার প্রভুর নিকট অভিয্যোগ করিয়া বলিন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ আর্রক जংশকে খাইয়া কেলিন, ফলে আল্ধাহ্ ত'আলা তাহাকে দুইটি শ্বাস ফেলিবার অনুমতি থ্রদান করেন। এক শ্বাস শীতকালে ও এক শ্বাস গ্রীষকালে। ফনে আমরা শীতকালে ঠাজা जার ब্ীীষকানে গরম পাইয়া থাকি। বুখারী ও মুসনিমে আরো আছে বে, তীব্র গরমমর দিনে জোহরের নামায তোমরা একটু ঠালগ হইলে পড়িও। কারণ গরমের তীব্রত জাহন্নাল্যর তাপ হইতে আপত।

## সূরা তাকাছুর

## b আয়াত, ১ র্রককু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছ্ন রাথে।
२. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
৩. ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
8. আবার বলি, ইহা সঞ্ছত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।
৫. সাবধান! তোমাদিগের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছ্ন হইতে না।
৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই,
৭. আবার বলি, তোমরা তো উহ্হা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।
৮. ইহার পর অবশ্যই সেইদিন তোমাদিগকে নিয়ামত সষ্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

ঢাফসীর : আল্লাহ্ ত'আলা বলিত্তেছেন, দুনিয়ার মোহ ও উহার সুখ-স্পদ ও প্রার্র্থের প্রি্্যোগিত তোমাদররকে আখিরাত হইতে বিমুখ করিয়া রাথিয়াছে। এমনকি তোমরা মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হইয়া কবরবাগী হইয়া গিয়াছ।

ইবন आবূ হাতিম (র)....... आসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आসলাম
 आনুণত্য ইইতে মোহা্্ট্ন করিয়া রাথিয়াছে। এমনকি তোমরা কবরে উপনীত হইয়াছ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে।"

शাসান বসরী (র) বনেন ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাম্র্ব্রের প্রতিব্যোগিতা তোমাদেরকে মোহাছ্ছ্ন করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....... आদ্দুল্নাহ ইবุন শিখ্যির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ব্যে, আদ্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলूল্木াহ্ (সা)-এর থেদমতে গমন করি। তখন তিनि ' আমার সম্পদ, আমার সশ্পদ। आসলে কিন্ু প্রকৃতপক্নে যাহা ঢুমি খাইয়া লেষ করিয়াহ, পরিয়া ছিंড়িয়া ফেলিয়াছ কিংবা সৎপথথ দান করিয়া অक্ষয় রাখিয়াছ উহা ব্যতীত তোমার কোন সশ্পদ আছ్?" ইমাম মুসলিম, তিরমিयী এবং নাসায়ী ७’বা (র)-এর সূడ্রে এই হাদীসটি বর্ণনা কর্য়য়াছেন।

ইমাম মুসলিম (३)....... আবূ হूরায়রা (রা) ইইতে বর্ণনা কর্রে। आবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ "মানুম কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিত্ভ প্রকৃত পক্ষে মানুষ কেবল তিন শ্রেণীর সম্পদের অধিকারী। যাহা খাইয়া শেষ করিয়া ঝেলে, যাহা পরিয়া ছিড়িয়া ফেলে এবং যাহ় দান কর্রিয়া অক্য রাたv। ইহা ছাড়া যাহা আছে সবই একদিন মানুব্রে জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

ইমাম বুখারী (র)....... আনাস ইবৃন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস
 গমন করে। অবশেবে দুইটি ফিনির্যা আসে এবং একটি সংগে थাকিয়া যায়। পমন করে পরিবার-পরিজন, ধন-সশ্পদ ও আমল। অবশেমে পরিবার-পরিজন আর ধন-সশ্পদ
 সুফিয়ান ইব্ন উবাই (র)-এর হাদীস হইতে অই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইมাম आহমদ (র)....... আनाস (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলूল্দাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ বৃদ্ধ হইয়া গেলেও ঢাহার দুইটি স্বভাব

রহিয়া यায়। লিন্সা ও আসক্তি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীছ্দ্যে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছ্ন।

হযরত যাহ্হাক (র) এক ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেথিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই টাকা কাহার? উত্তরে লোকটি বলিল, আমার। যাহ्হাক (র) বলিলেন্, তোমার তো তখন হইবে যখন তুমি উহা কোন কাজ্জ ব্য় করিবে কিংবা আল্লাহর কৃতজ্ঞত স্বক্রপ দান কর্রিয়া দিবে। এই বলিয়া যাহৃহাক (র) নিম্নোক্ত কবিতাটি অবৃভ্তি করেন :

## 

অর্থাৎ সম্পদ আটক কর্রিয়া বসিয়া থাকা পর্যন্ত সশ্পদ ঢোমার মালিক আর মৃখন উহা খরচ করিয়া ফেলিবে তখন ঢুমি সস্পদের মালিক হইয়া যাইবে।
 বুরায়দ (রা) বলেন, বনু হারিছা ও বনু হারিছ নামক দুই আনসারীর দুইটি গোত্র পরশ্পর গৌরব ও প্রামূর্যের প্রত্র্যোপিতা করিত। একদল বলিত, দেথ. আমাদ্দর গোত্রের অমুক ব্যক্তি এত বড় বীর, অমুক এত বড় শক্তিশাनी কিংবা অমুক এত বড় সশ্পদশালী ইण্যাদি। অপর গোত্রও ইহার জবাcে অনুন্রপ কथা বनিত। এxলiধি এইভাবে জীবিতদদের নইয়া রড়াই করা শেষ হইলে কবরে যাইয়াও মৃত্দের নইয়য়া উতয় গোত্র একইতাবে বড়াই কর্রিয়া বেড়াইত। ইহাদের ব্যাপারে আলোচ আয়াত্খলি ন্য়িল इस।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মানুষ নিজেদের ধনবন ও জনবল নইয়ী অকে জপরের ভপর বড়াই দেখাইত। এইভবে একে একে তাহারা সকলেই কবরে চলিয়া যায়।

 বেদুঈনকে দেথিতে যাইয়া বলিলেন :
لوبـأس طـهـور ان شـاء الــــهــــــالـى

অর্থাৎ "डয়ের কিছু নাই। ইনশাআাল্লাহ ওুাহ হইতে পবিত্র হंইয়া যাইবে।" ঈনিয়া লোকটি বনিল,

অর্থাৎ আপনি ওুনাহ হইতে পবির্র হওয়ার কথা বনিতেছেন! ইহা বরং এমন অ্রচঙ জ্বর যাহা প্রবীণ বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করিতেছে, যাহা তাহাকে কবরের উপনীঞ করিতে।
 হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, এককালে আমরা কবর আযাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। অতঃপর আলোচ্য সূরাটি নাযিল হইয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দেয়।
 শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে। আবার বলি, তোমরা শীঘ্রইই ইহা জানিতে পারিবে।" হাসান বসরী (র) বলেন, একবার ভীতি প্রদর্শনের পরে এইখানে আবারো ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমাংশে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা ইইয়াছে আর দ্বিতীয়াংশে সম্বোধন করা হইয়াছে ঈমানদারদেরকে।
 এইভাবে তোমরা সম্পদ লইয়া প্রতিযোগিতায় মাতিয়া আখিরাতকে ভুলিয়া যাইতে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ
 চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে।
 তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করিয়াছেন, যেমন শরীর-স্বাস্থ্য, জীবিকা ও শান্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছ কিনা এবং এইসব ভোগ করিয়া আল্নাহর ইবাদত করিয়াছ কিনা সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে ঔনিয়াছেন যে, রাসৃলুল্নাহ্ (সা) একদিন দুপুর বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আবূ বকর (রা) মসজিদে বসিয়া আছেন। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ বকর! এই সময় কিসে তোমাকে এইখানে বাহির করিয়া আনিয়াছে? আবূ বকর (রা) বলিলেন, আপনাকে যে জিনিস বাহির করিয়া আনিয়াছে আমাকে সে জিনিসই আনিয়াছে হে আল্মাহর রাসূল! কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) আগমন করিলে রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাঁহাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে উমর (রা) বলিলেন, আপনাদের দু’জনকে যে জিনিস আনিয়াছে আমাকেও সেই জিনিসই আনিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্মাহ্
(সা) বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিত্ত লাগিলেন। কিছুছ্ছ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, চল, আমরা বাগানে গিয়া বসি, সেখানে খাওয়ার কিছু পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর তাঁহারা আবুল হায়ছামের বাড়িতে গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সানাম করিলেন এবং একে একে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্ঠু কোন সাড়া শদ্দ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই আবুল হায়ছামের ত্তী আড়াল হইতে বাহির হইয়া পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া आসিসয়া বলিল, হে আল্ধাহর রাসূল! আমরা প্রতিটি সালামের আওয়াজ ঔনিতে পাইয়াও আমি এই আশায় উত্রু দান হইতে বিরত থাকি, যাহাত্ আপনি আমার জন্য বেশী করিয়া শাত্তি ও নিরাপত্তার দু'আ কর্রেন। ఆনিয়া রাসূল (সা) বলিলেনে, "আচ্ছা ভালো।" অতঃপর তিনি জ্জ্ঞ্ঞাসা করিলেন, আবুন হায়ছাম কোথায়? বলিল নিকটেই একস্থান হইতে পানি আনিতে গিয়াছেন। আপনারা ঘরে আসিয়া বসুন, উনি এক্ষুণি আসিয়া পড়িবেন। কিছ্মঙ্মণ পর আবুল হায়ছাম ঘরে আসিয়া রাসূন্ন্নাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া খুশীতে টগবগ হইয়া যায় এবং সংগে সংণগ বাগানে গিয়া গাছে উঠিয়া হর্রে রকম কত্ঔলি থেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূনুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির করে। সংগীদদের লইয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) ঢৃণ্ডি সহকারে উহা আহার করিলেন এবং পানি পান করিয়া বনিলেন : "কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সশ্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"

ইব্ন জারীর (র)....... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবূ হহরায়রা (রা) বনেন, আবূ বকর ও উমর (রা) একদিন একস্शানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে নবী করীম (সা) তথায় আসিয়া বলিলেন : "তোমরা এইখান বসিয়াছ কেন?" উত্তরে তাহারা বলিলেন, আপনাকে যিনি সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার শপথ করিয়া বनिত্তেছ, ক্ষোর তাড়নায় আমরা ঘর ছাড়িয়া এইখানে বসিয়া রহিয়াছি। ऊনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যিনি আমাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছছন তঁাহার শপথ করিয়া বলিতেছি বে, আমিও অন্য কোন কারণে বাহির হই নাই!' অতঃপর তাঁহারা তিনজন সেখান হইতে উঠিয়া এক আানসারীর বাড়িতে গমন করেন। রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে দেখিয়া আনসারীর ত্র্রী আগাইয়া আসিলে রাসূনুল্নাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়? সে বলিল, আমদদর জন্য পানি आনিতে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি পানি নইয়া ফিনিয়া आসিয়া রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আञ্যহারা হইয়া বनिয়া উঠিল, ‘আজ आমার মত ভাগ্যবান বুঝি আর কেহ নাই? আল্লাহর রাসূন আমার ঘরে উপস্থিত।' অতঃপর তিনি বাগানে যাইয়া গাছে উঠিয়া বেশ কিছু পাকা ধেজুর পাড়িয়া आনিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সামনে পেশ করেন। অতঃপর ঢাঁহাকে ছুরি হাতে নিতে দেথিয়া রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, দেখ দুধ্যের বকরী যবেহ্

করিও না।" লোকটি পছন্দ মত একটি বকরী যবেহ্ করিয়া খানার আয়োজন করে। আহার শেষে রাসূলুল্ধাহ্ (সা) সংগীীদ্ম্রকে উদ্nেশ্য করিয়া বলিনেন ঃ কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।। দেখ, তোমরা ক্ষুধা নইয়া ঘর ইইতে বাহির হইয়াছিলে আর এই সব কিছু ভোগ করিয়া এখন ফিিরিতেছ। ইহাই তো আল্লাহর নিয়ামত। ইমাম মুসনিম ইয়াযীদ ইবন কাইসান-এর হাদীস হইতে এবং আবূ ইয়ালা ও ইব্ন মাজাহ্ আবূ হৃরায়রা (রা)-এর সৃত্রে আবূ বকর সিंদ্লীক (রা) ইইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছ্ন। চার সুনান সংক্নকণণও আবূ হরায়ারা (রা)-এর সূত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ আসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, অাবূ আসীব (রা) বনেন, রাসূনूল্মাহ্ (সা) একদিন আমাকে সল্ে नইয়া প্রথলম হযরত আবূ বকর (রপা)-এর নিকট গমন করেন। অতঃপ্র তাহাকে সক্গে লইয়া হयরত ঊমর (রা)-এর কাছে গিয়া তাহাকেও সণে নইয়া জনৈক आনসারী সাহাবীর বাগানে তশরীফ আনেন এবং বাগানের মানিককেে বলিলেন, আगাদের খাওয়ার
 সামনে রাখিয়া দেন। সাথীদের নইয়া তিনি উহা আহার কর্রিয়া পানি আনাইয়া তৃপ্তি সহকার্ পান করেন। অবশোে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন এইসব সশ্শর্কেই তোমরা জিজ্ঞাजিত হইবে। ঔনিয়া হयরত উমর (রা) একটি ছড়া হাতে নইয়া মাট্তিতে ফেনিয়া দিয়া বলিলেন, एযৃর ! এইসব সশ্পর্কে আমরা জিঞ্sাসিত হইব ? রাসৃন (সা)
 (১) শরীর ঢকিয়া রাখার পোশাক (২) ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ খাদ্য। এবং (৩) রোদ-বৃi্টি হইতে মাথা গোঁজার বাসস্থান।"

ইমাম আহমদ (র)....... জাবির ইব্ন আদুল্ধাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, জাবির ইব্ন আদ্দুল্নাহ (রা) বনেে, একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা) আবু বকর ও উমর (রা) একত্রে বসিয়া কিছু খেছুর আহান করেন এবং ঠাগ্গ পানি পান করেন। শেষে রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহাই সেই নিয়ামত যাহা সশ্পক্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইমাম অহমদ (র)....... মাহমূদ ইবุন রবী (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, মাহহূদ ইব্ন রবী (র) বলেন, সূরা তাকাছ্রু নাযিল হইবার পর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর র্যাসূল! আমাদেরকে কোন্ নিয়ামভ সস্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমরা খাই जো শ্বু ন্vের জার পানি আর ঘাড়ে ঝুালন্ত তরবারী দ্বারা শা্রুর মোকাবিলা করি। জিজ্ঞাসিত হইব কেেন্ নিয়ামত সল্পর্কে? উত্তরে রাসূন্ল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অদূর ভবিব্যততই ঢোমরা খারুর্ব্রে জধিকারী হইবে।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইবৃন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আদ্মুল্নাহ ইব্ন হাবীব (রা) বলেন, তাঁহার ভাই বলেছেন, আমরা একদিন কোন এক মজनিস্স বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপমন ঘটে। ঢাঁার মাথায় পানির চিছ্ দেখা যাইতেছিল। আমরা বলিলাম, হযূর! আপনাকে হাসি-খুশী মনে হইতেছে? র রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন "হ্যা"। অতঃপর লোকেরা ধনাঢ্যण সশ্পক্কে
 ধন-সশ্পদ দোষনীয় নহে। মুত্তাকীদের জন্য সুস্থত ধনাঢ্যण হইতে শ্রেষ্ঠ আর মনের আনন্দও আল্লাহর নিয়ামতের অন্যর্ভুক্ত।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... याহ्शाক ইব্ন आদ্দুর রহমান ইব্ন आয়মা (র) বর্ণনা করেন যে, যাহ्হাক ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমি আবু হহরায়রা (রা)-কে বলিতে ঔনিয়াছি শে, রাসূনूন্নাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুযকে সর্বপ্রথম স্বাস্য় সশ্পর্কে জিজ্ঞাসা কন্না হইবে। আল্লাহ বनিবেন, আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান কর্রিয়াছিনাম না ও শীতল পানি দ্বারা পরিতৃষ্ঠ করিয়াছিনাম না?

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, যুবায়র (রা) বলनন, ${ }_{\text {, }}$ সাহাবাগণ বनিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নিয়ামত সশ্পক্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব? আনরা খাই থ্যু খেজুর আর পানি। উত্তরে রাসুলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই তো অদূর ভবিষ্যততই তোমরা প্রূর নিয়ামতের অধিকারী হইবে। ইমাম তিরমিযী ও ইবৃন মাজাহ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইভে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন:

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইকরিমা (র)
 সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্ধাহর রাসূন্ ! আমরা আবার কোন্ নিয়ামত ভোগ করিলাম? আমরা তো খাই থ্রু যবের রুঁি। তাহাও আবার পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। তখন आল্মাহ ত'আলার পক্ক হইতত ওহী আলে বে, "আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন বে, তোমরা কি জুত পায়ে দাও না এবং শীতন পানি পান করা না? ইহাও তো নিয়ামত।

ইব্ন आবূ হাতিম (র)....... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "‘ইখানে নিয়ামত দ্বারা উয়েশ্য হইন নিরাপত্তা ও সুস্থতা।"

যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) রাসূলूল্ধাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হইবে খাদ্য, পানীয়, আরামদায়ক ছায়া, সুঠাম দেহ ও মজার নিদ্রা ই<สে אাছীর ১১তম খఆ--৭8

সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, এমনকি মষ্রু শররবত সস্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুনিয়ার যে কোন সুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন, সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য সশ্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আবূ কিলাবা (র) বলেন, ঘি ও মধু দ্বারা খাওয়া রুটি সশ্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা ইইবে। তবে এই সব মতের মধ্যে যুজাহিদ্রের মতটি ব্যাপক অর্ধবোধক ও পূর্ণাংগ। এই সবকয়াটি মতই উহার অন্ত্ভুক্万।

ইব্ন आব্বাস (রা) বলেন, নিয়ামত হইল, দেহ, কর্ণ ও চক্ষুর সুস্থত। মানুষ এইসব কোন্ কাজ্ ব্য় করে তা জিজ্ঞাসা করিবেন। এক আয়াতে আছে :
 চোখ ও হুদয় এই সব কিছু সপ্পর্কেই জিঞ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

বুখারী, তিরমিयী নাসায়ী ও ইবন মাজাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসৃনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুইটি নিয়ামত এমন আছে যাহা বহুসংখ্যক লোকই সে উদাসীনতার শিকার। সুস্থত ও অবসর। অর্ৰাৎ এই দুইটি নিয়ামতের ৩করিয়া আদায় করার ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। ইহার হক ও দায়িত্ণ মননুষ আদায় করে না।

আবূ বকর বায়যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্রাস (রা) বনেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ 'পরণণের পোশাক, বসবাসের ঘর, আহারের রুটি ব্যতীত সব কিছুরই কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হইবে।’

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণলা করেন যে, আবূ হরায়া (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বनिয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়া ও উটের পিঠ১ আরোহণ করাইয়াছিলাম, স্তী দান করিয়াছিলাম এবং সুখ-শান্তি ও আনন্দ-ফূর্তিতে জীবন কাটাইবার সুযোগ দিয়াছিলাম। এখন বল, উহার ఆকর্য়া কোথায়?

## मूडा जाम্র

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্নাহর নামে

আমর ইবনুল আস (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্ব্বে এবং নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পরে একদিন মুসায়লামা কায়যাবের নিকট গমন করে। দেখিয়া মুসায়লামা আমর ইব্ন আস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইদানীং তোমাদের সংগীর উপর কি নাযিল ইইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সম্প্রতি তাঁহার উপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক সূরা নাযিল ইইয়াছে। মুসায়লামা বলিল, উহা কি বল? আমর্র ইবনুল আস (রা) সূরা আসর তরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া ও্ুনান। খনিয়া মসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, হ্যা আমার উপরও এই ধরনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর (রা) বলিলেন, উহা কি বল। মুসায়লামা বলিল :
ـــا وبـر يــاوبـر وانــمـا أنـت اذنان وصـدروســاتـرك كـفر نـــرٍ

অতঃপর বলিল, আমর! এই ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমর ইবৃন আস (রা) বলিলেন, তুমি তো জানোই যে, আমার মতে তুমি একজন মিথ্যাবাদী।
" وبَّر বিড়ালের ন্যায় একটি প্রাণী যাহার দুই কান ও বুক অপেক্ষকৃত বড় হইয়া থাকে। মুসায়লামা এহেন প্রলাপ দ্বারা কুরঅনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ের একজন মূর্তিপূজক-এর নিকট তা মিথ্যা এবং বানোয়াট বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

তাবারানী (র)....... উবায়দুল্নাহ ইব্ন হিসন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের নিয়ম ছিল যে, ঢাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি কখনো একত্রিত হইলে একে অপরকে সূরা আসর ওনাইয়া সালাম করিয়া তবেই বিছিন্ন হইতেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, চিন্তা গবেষণা করিয়া এই সূরাটি অনুধাবন করিলে মানুষের আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

#   

১. মহাকানের শপথ,
২. মানুষ অবশ্যই কত্িিঅ্সম
৩. কিন্মু উহার্木া নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সeকর্ম কর্রে এবং পরশ্থরকে সত্তের উপদেশ দেয় ও ¿ৃर्य্যর উপদেশ দেয়।

जাফ্সীর ஃ কাজ করিয়া থাকে। মালিক (র) यা<্য়দ ইব্ন আসনাম (র) হইতে বর্ণনা. করেন বে, যা<়্েদ (র) বলেন, ইহা দ্রারা উদ্mশ্য আসরের নামায। তবে প্রথমটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এইथানে আাল্লাহ্ তাআলালা এই আসর এর শপথ করিয়া বলেন বে, মানুষ মাত্রই ক্ষত্ঘিস্ত। ৫ধু তাহারা ব্যতীত যাহারা অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাণে এবং বাহ্যিক অংগ-প্রত্গং দ্মারা সৎকর্ম করে। অন্যকে সত্ত্যের তथা সৎকর্ম করার এবং অন্যায়কে বর্জন করার উপদেশ দেয় এবং বিপদে বা অ্নে্যের অত্যাচার্র নিজেও টৈব্যধারণ করে আর অন্যকেও そৈর্যধারণণের উপদেশ দেয়।

## সূর্রা হ্হাया

৯ আয়াত, ১ র্রককু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

| \%1) |
| :---: |
|  |
|  |
| \% |
| - |
| \% |
|  |
|  |
| (1) |

১. দুর্ভো প্রত্যেকের, বে পচাত্ ও সমুশ্েে লোকের নিন্দা করে,
২. ব্যে অর্থ জসায় ও বার্রবার্র উহা গণনা করে।
৩. সে ধারণা করে বে, ঢাহার অর্থ ঢাহাকে অমর কর্রিয়া রাখিবে।
8. ক্থনও না, সে অবশ্যই নিক্কিষ্ হইবে হতামায়।
৫. হ্তणा को তাंহা पूমি কি জান?
৬. ইহা আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন।
१. যাহা হ্পদয়কে গ্রাস করিবে।
৮. নিশ্চয় ইহা উহ্হাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে-
৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।
 অর্থ, বে কাজের দ্বারা মানুষকে অপমান করে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা ইইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য ইইল অপবাদ দানকারী ও গীবত তथা পশচাতে পরনিন্দাকারী। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন, সামনা-সামনি নিন্দা করাকে



 বলিয়াছেন । কেহ বলেন, আখনাস ইব্ন শুরায়ককে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুনি বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়-বরং ব্যাপকভবে এই চরিত্রের সকলকেই বুঝানো ইইয়াছে।

 সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) বলেন, দিনের বেলা তো সম্শদ ৬পার্জনের জন্য হা-হুতাশ করিতে থাকে আর রাত্রিকালে পঁচাগলা মড়ার ন্যায় নিজ্জীব পড়িয়া থাকে।

准 অর্থাৎ তাহার ধারণা হইল যে, তাহার এই সঞ্চিত সম্পদ তাহাকে এই পার্থিব জগতে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু-
 আশায় ঞুড়েবালি। ব্যাপারটি মোটেই এমন নহে। বরং বিপুল সম্পদ সঞ্চয়কারী এই লোকটিকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হইবে। হুতামা জাহান্নামের একটি স্তরের নাম। ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্মাহ্ তাআলা বলেন :


অর্থাৎ হুতামা কী তাহা তুমি কি জান? উহা আল্লাহ্র প্রজ্ভুলিত হুতাশন যাহা হুদয়কে গ্রাস করিবে। নিচয় ইহা তাহাদিগকে পরিবেষ্ন করিয়া রাখিবে দীর্ঘায়িত স্তষ্ভসমূহে।

ছাবিত বুনানী (র) বলেন, অগ্নি তাহাদিগের হূয় পর্যত্ত পোড়াইয়া ফেলিবে কিল্মু তবুও তাহাদের মৃত্যু হইবে না, তাহাদদর কষ্টের সীমা থাকিবে না। এই বলিয়া তিনি কাদদিয়া ফেনিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কাব (র) বলেন ঃ আাও্ত তাহাদিগকে পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনানী পর্य্ত আসিয়া যায়, আবার ফিরিরিয় গিয়া পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্य্য আসে। এইভাবেই অবিরাম চলিতে থাকে।
 দীর্ঘায়িত স্তষ্ভসমূহে তাহারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। आতিয়্যা আওखী (র) বলেন, স্তत্ভ হইবে লোহার। সুদ্দী (র) বলেন, আ厅নের।

শাবীব ইব্ন বিশর (র) ইকন্রিমা (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, তিনি বলেন


আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাহান্নামীদের শৃংখল
 হইবে। কাতাদা (র) বলেন, আমরা বলাবলি করিতাম বে, আతুনের ฆুঁটিতে বাঁধিয়া রাথিয়া জাহান্नামীদেরকে শাঙ্তি দেওয়া হইবে। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাট্টিই পছছ্দ
 অর্থাৎ জাহান্নামীদের ভারী ভারী শৃংখলে বাঁধিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।

## मूर्ञा ফौन

৫ আায়াত, ১ রুকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে
১. ঢুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?
২. তিনি কি উহাদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?
৩. উহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,
8. যাহারা উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।
৫. অতঃপর তিনি উহ্হাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্মাহ্ তা‘আলা কুরাইশদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার বিশেষ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেই সৈন্যবাহিনী হাতী লইয়া বায়াতুল্লাহকে ঋ্পংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিন, আল্লাহ্ তা‘আলা বায়তুল্মাহ ধ্বংস করিবার পৃর্বে তাহাদেরকেই নিশিহ্ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের সককল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদের যাবতীয় প্রচেষ্ষা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। উহারা ছিল নাসারা। কিন্তু নিজেদের ধমীয় অনুশাসন জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা প্রায় মূর্তিপূজক কুরাইশদদর ন্যায় হইয়া

গিয়াছিন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদ̆র স্বার্থে নয়-বরহং নবী করীম (সা) আগমনের পূর্বাভাস ও ভূমিকা স্বরূপ এহেন অলৌকিকতাবে বায়ুুল্মাহকে ধ্ৰংসের হাত হইতে রক্চা করিয়াছেন এবং হামলাকারীদেরকে অস্তিতত্ণর পাতা হইতে মুছিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মতে, রাসূনুল্মাহ্ (সা) সেই বছরই এই ধরাধামে আগমন করেন। অবস্থাদৃষে বুঝা যায়, যেন আল্নাহ্ ত'আলা বनিতেছিলেন, ওহে কুরাইশ সশ্প্রদায়। তোমাদের স্বার্থ আর তোমাদের কন্যাণণর জন্য নয়-বরং আমার ঘরের হেফাজতের জনাই আমি হন্তী বাহিনীকে ধ্ণংস করিয়াছি। কেননা এইখানে মুহাম্পদ (সা)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইয়া आমি তাঁহাকে সশ্মানিত করিব। এই ইইল হত্তী বাহিনীর সংকিষ্ঠ কাহিনী। নিম্নে বিস্তারিত্তাবে কাহিনীটি উল্লেখ করা হইল।

হিময়ার গোর্রের সর্বশেষ বাদশাহ যূনাওয়াস যে ছিন সুশরিক এবং বে নিজের যুগের মুসলমানদেরকে কুওে নিক্কেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিন, যাঁহারা ছিল ঈসা (আ)-এর ひাঁটি অনুসারী। সং্থ্যায় ছিন তাঁহারা প্রায় বিশ হাজার। ইহাদের প্রত্যেককেই সে निर्মমভাবে শহীদ করিয়াছিন। কেবল দাউস যূनाবান নামক এক ব্যক্তি প্রাণে র্ষ্ণ পাইয়া রোমের বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রোম্মে বাদশাহ ছিন নাসারা ধর্মের অনুসারী। তিনি হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিথিয়া ইয়ামানের উপর आক্রমণ করিয়া স্বধর্মের লোক্দের হত্যার প্রত্মোধ নেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ ইয়ামন ছিন হাবশা হইতে অতি নিকটে। পত্র পাইয়া নাজ্জাশী দাউসের সংণগে আজ্জাত ও অব্রাহ ইবৃন সাবাহর নেতৃত্ডে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ই ইয়ামান অভিম্যুখে পাঠাইয়া দেন। ইয়ামানে প্পৗছিয়া তাহারা তथাকার অধিবাসীদেরকে নির্বিচরে হত্যা কর্রিয়া সব ঢছনছ কর্রিয়া ऊোন। অবস্থা বেগতিক দেথিয়া যূনাওয়াস পালাইয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া মনিয়া যায়। আর এইভাবে তাহাদের রাজত্নের পরিসমাঙ্তি ঘটে এবং গোটা ইয়ামান হাবশার দখলে চলিয়া আলে এবং এই দুই সেনাপতি সেখানেই বসবাস করিতে ঔতু করে।

কিন্ুু কিছুদিন যাইবার পর দুই সেনাপতির মধ্যে তুযুন দ্বন্ধ তরু হয়। এক পর্यায়ে তাহারা পরশ্পর লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। ঔরু হয় তুমুন লড়াই : অবশেশে তাহারা দুইজনই বলিল, এইভাবে নড়াই করিয়া সাধারণ নিরীহ মনুষণুলি মারিয়া লাভ কি? आইস ডুমি আমি ময়দানে নামিয়া পর্প্পর নড়াই করিয়া একটি মীমাংসা করিয়া ফেলি। এইতাবে একজনকে হত্যা করিয়া অপর বে বাঁচিয়া থাকিবে লেই এই দেশের রাজত্ লাভ করিবে। এই প্রত্তাবে উভয়ে এক মত হইয়া ময়দানে নামিয়া আলে এবং পরশ্পর নড়াইয়ে লিপ্ত হয়। अরু হয় দুইজনে জুমুল যুদ্ধ। এক পর্যায়ে আরয়াত आবরাহার উপর অতর্কিত এক আক্রমণ চালাইয়া তরবানীীর এক আঘাতে হানে! ইহাত তাহার মুখমজল রজক্তে রজ্জিত হইয়া যায় এবং শরীর্রে অন্যান্য অংগ-প্রত্গং काটিয়া রক্তে ভাসিয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দ্দখিয়া আবরাহার গোলাম আতূদা অতর্কিত «ক আঘাত হানিয়া আরয়াতকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং আবরাহা আহত অবস্থায় রণাছন ত্যাগ কর।


কিছুদিন পর প্র সুস্থ হইয়া আবরাহা ইয়ামানের একক বাদশাহ হইয়া যায়। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এই সংবাদ তনিতে পাইয়া রাগে ফাটিয়া পড়েন এবং পত্র মারফভ আবরাহাকে কঠোর ভাষায় নিন্গা ও তিরস্কার করিয়া বলিলেন, খোদার শপথ! আমি তোমার শহরগুলিকে তছনছ করিয়া ফেলিব এবং মস্তক উড়াইয়া দিব। আবরাহা অত্যন্ত নম্রতার সহিত চিঠির উত্তর প্রদান করে দূতকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া দান করে এবং একটি পাত্রে ইয়ামানের কিছু মাটি ভরিয়া নিজের কপালের চুল কাটিয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দূতের কাছে দিয়া দেয় এবং পত্রে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া निখিয়া দেয় যে, ইয়ামানের মাটি আর কপালের চুল আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি আপনার শপথ পূরণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। ইহাতে নাজ্জাশী সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং ইয়ামানের রাজত্ তাহার হাতেই বহাল রাথে।

কিছুদিন পর আবরাহা নাজ্জাশীর কাছে এই মর্মে পত্র লিখে যে, আমার এখানে আপনার জ্য্য এমন একটি গির্জা নির্মাণ করিতেছি, যেমনটি দুনিয়াতে এ যাবত কেহ দেখে নাই। কিছুদিনের মণ্যে একটি সুবৃহৎ অত্যন্ত মযবুত ও অপূর্ব সুন্দর এক গির্জা নির্মাণ হইইয়া যায়। উহা এতই উঁদू ছিল যে, উহার চূড়ার দিকে কেহ তাকাইলে তাহার মাথার টুপি খসিয়া পড়িত। আর এই কারণেই উহাকে নিক্ষেপকারী বলা হইত। অতঃপর आবরাহা সারাদেশে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, সকল মানুষ যেন আজ হইতে ক‘বার পরিবর্তে এই গির্জায়ই হজ্জ করতে আসে। কিন্তু তাহার ঘোষণা অন্কেরই কাছে আপত্তিকর ঠেকে। বিশেষত কুরাইশরা তো উহা কিছুতেই মানিয়া নিতে পারিতেছিল না। ফলে তাহারা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে়ে ও উত্তেজ্রিত ইইয়া যায়। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর জনৈক ব্যক্তি রাত্রিকালে গোপনে উহাতে প্রববশ করিয়া দিব্যি পায়খানা করিয়া চলিয়া যায়। পাহারাদার এই কাণ্ড দেখিতে পাইয়া সংগ্গ সংগে এই সংবাদ আবারাহার কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই কাণ্ড কুরাইশরদর ব্যতীত অন্য কেহ করে নাই। তাহাদের কা‘বার মর্যাদা ক্ষুপ্ন করা হইয়াছে দেখিয়:ই অাহার এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে। আবরাহা ওনিতে পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বিলিয়া উटে এবং বায়তুল্লাহ্র ধ্ণংস সাধন করিয়া ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত কর্র।

মুক্রাতিল ইব্ন সুন্লায়মান (র) বলেন, এক কুরাইশ যুবক উহাতে প্রবেশ করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন বাতাস খুব বেশী থাকায় অল্প সময়ে আবরাহার সাধের গির্জাটি জ্বিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে আবরাহা দারুণ ক্ষিপ্ত হইইয়া বিপুল সৈন্য-সামন্ত এবং মাহমূদ নামক বৃহৎকায় একটি হাতী সংগে লইয়া অর্রতিরোধ্য গতিতে বায়তুল্লাহ্ অতিমুখে রওয়ানা হয়। সংগে আরো আটটি বা বার্রাটি হাতী ছিল। এই হাতীর সাহায্যেই বায়তুন্নাহ্ ধ্বংস সাধন করা ছিল


এদিকক আরবরা এই সংবাদ খনিতে পাইয়া দারুণডাবে মর্মাহত ৫ কিষ্ত হইয়া যায় এবং যে কোন মৃল্যের বিনিময়ে আবর়াহার মোকাবিলা করিবার এবং তাহাদের এহেন অ৫ভ পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া ইহার সমুচিত জবাব দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক করে; অবশেবে মক্কার বেশ কিছু অদূর্রে থাকিতেই আরবরা তাহাদের গতিরোধ করে। ফলে
 পরাজয় বরণ করে। जাবরাহা সদচ্যে সৈন্য সামত্ত লইয়া বায়ুতুল্মাহর দিকে অপ্পসর হইরে থাকে এবং রাত্তা হইতে মক্কাবাসীদের উট বকরী ইত্যাদি পশ্জপাল নইতে থাকে। আবদুন সুত্তানিবের দুইশত টটও তাহারা ছিনাইয়া নেয়।

অতঃপর আবরাহা এক স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার দৃত হানাত হিময়ারীকে মক্কায় প্রেরণ করে এবং বলিয়া দেয় বে, মক্কায় যাইয়া তুমি তথাকার শীর্ষস্হানীয় নেতাদের আমার কাছে ডাকিয়া আন আর ঘোষণা করিয়া দাও বে, আমরা তোমাদের কোন ফতি করিতে আসি নাই, বায়তুল্লাহর ধ্ণংসই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দূত আসিয়া মক্াবাসীদেরকে আবরাহার উদ্দে্যের কথা জানাইয়া দেয় এবং লোজ নইয়া কৃরাইশ নেতে আদুল মুত্তালিবের সহিত দেখা করিয়া আবরাহার পয়গাম পৌছাইয়া দেয়। আদুল মুত্তািিব বলিলেন, আসলে আমরাও তো তাহার সহিভ নড়াই করিতে চাই না আর আমাদের সেই শক্তিও নেই। দূত বলিল, আচ্ছ আপনি আমার সংগে আমাদ্রের বাদশাহর কাছে চলুন এবং তাঁহার সংগে কথা বলুন। आদ্ूু মত্তালিব ইহাতে সপ্মত
 হইতে নামিয়া আদুল মুতালিবের সংগগ নীচে চাটাইয়ের উপর বসিয়া পড়ে এবং দোভাবীর মাধ্যাম তাঁহার বক্তব্য অনিতে চায়। আাদ্দুন মুত্তানিব বনিলেন, আমার বলিবার তো ত্মন কিছু নাই আমি ও্রু আমার দুইশত উট ফেরত পাইতে চাই। आবরাহা অनिয়া হত৩ম্ব হইয়া বनिল, আশর্যর্র কথা, তুমি নিজের দুইশত উটক্কে एেন্রত পাওয়ার জন্য আসিয়াছ অথচ তোমার বাপ-দাদার ষমীয় ঘর সশ্পর্কে কিছুহ

 উটের মালিক তাই উহা রক্ষ বরিতে আসিয়াছি। आর আপনারা শেই ঘর ধ্রংস করিতে আসিয়াছেন, উহারও একজন মালিক আছেন। তিনিই উহা রক্ষ করিবেন। অবরাহা দপ্প দেখাইয়া বলিল, না, আমার হাত ইইতে এই ঘর রক্ষা করিবার xক্তি আর কাহার্রা নাই । অা্দুল যুত্তািিব বলিলেন, ঠিক আাে দেখা যাক কি হয়। অগত্যা আবরাহ আদ্দুল মুত্তাनिব্রে উট্খলি ফেরত দিয়া দেয়।
 जোমরা শহর ত্যাগ করিয়া অতিসত্ত্রর পাহ!ড়ে গিয়া আশ্র্য় গ্রহণ কর : অতঃপর তিনন


খরিয়া কাদ্দিয়া কাঁদিয়া দু'আ করিতে ওরু করেন বে, হে আল্মাহ্! আবরাহা এবং তাঁহার দির্ব্য বাহিনীর হাত হইতে তোমার এই পবিত্র ও সম্মানিত ঘরকে রক্ষা কর। তাঁহার সংীীরাজ আবরাহার ধ্পংস কামনা করিয়া বায়হুল্মাহর হেফাজতের জন্য দু’আ করেন ; আবুল মুত্তানিব তथন অশ্রু বিগলিত কৃ্ঠে নিম্নের কবিতাঙলি আবৃত্তি করে।


অর্থাৎ আমাদের কোন চিত্তা নাই। কারণ ঘরের মালিক নিজেই নিজের ঘর রক্ষা কর্রিয়া থাকে। খোদা! তুমিও তোমার ঘরকে শক্রুর হাত হইতে রক্ষা কর। তাহাদের বালতি তোমার বানতির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না কখনো।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ অতঃপ্র আাদুল মুত্তালিব বায়হুল্মাহর দরজার কড়া ছাড়িয়া দিয়া সংগীদের লইয়া পার্প্ববর্তী পাহাড়ের চূড়া় আশ্রয় গহণণ করেন।

ইব্ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণিত আছহ বে, আদুল মুত্তালিব যাওয়ার সময় কালাদা পরাইয়া একশতটি কুরবানীর উট বায়ুন্ধাহর আশে-পাশে রাখিয়া যান। উদ্দশ্য এই «ে, आবরাহা আসিয়া যদি কুরবানীর এই. উট্খলির ঊপর কোন প্রকার অবৈধ হষ্তক্ষেপ করে, তাহা ইইলে ইহার কারণে তাহারা আল্লাহ্র আযাবে নিপতিত হইবে।

ঐদিকে আবরাহা ও তাহার সৈনাবাহিনীী মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রষ্থুতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং মাহমূদ নামক আবরাহার হাতীকে প্রস্তুত করা হইল।

এইবার তাহারা হস্ঠীসহ বায়তুন্নাহ অভিমুথ্থ রওয়ানা হয়। রওয়ানা হইতে কুরাইশ যুবক নুফায়ল ইবৃন হাবীব যাহাকে आাবরাহা বাহিনী ইতিপূর্বেকার রণাছন হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিন, সে সম্মুখে অগ্গসর হইবার আবর্যাহার হাতীর কানে ধর্যিয়া বলিল, 'মাহমূদ্ বসিয়া যাও এবং বেখান হইতে আসিয়াছ ভালো আছে তো সেখানেই ফিরিয়া यাও। আর একটি কদমও সय্মৃvে অপ্রসর হইয়া চেষ্ঠা করিও না।’ বলা মাত্র হাতিটি বপাস কর্রিয়া বসিয়া পড়ে এবং নুফায়লা তাহার কান ছাড়িয়া দিয়া দ্রংত পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায়। আবরাহার সৈন্য শত চেষ্যা করিয়া এবং মারপিট করিয়া কোন প্রকারেই অার হাতীটিকে উঠাইতে পারিল না। অবশেবে ব্যর্থ হইয়া পরীষা করিবার জন্া ইয়ামানের দিকে মুখ ফিন্রাইয়া তাড়া করিতেই হাতীটি উঠিয়া দ্রুত ছ্রুট্তে আরন করিল। তারপর শামের দিকে মুখ ফিরাইলে হাতী ছুট্তিতে আরম করে এবং পৃর্বদিকে তাড়া করিন্েে সেদিকে যাইতে কোন আপত্তি করিল না। কিন্তু পুনরায় কা‘বার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া কন্গা মাত্র এই হ়াতী আবার বসিয়া পড়ে। ইত্মিধ্যে আল্লাহ্ ত'আলা সমুদ্র হইতে মেঘের ন্যায় আকাশ কালো করা ক<্য়ক ঝাঁক ফ্রুদ্র পাথী তাহাদের দিকে প্রেরণ করে। উহাদের প্রতিটি পাপীই মসুরের ন্যায় তিনটি করিয়া পাথর

খও বহন করিয়া আনে। একটি চোেটে কর্রিয়া আর দুইটি দুই পায়ে করিয়া। অতঃপ্র প্রত্যেক নৈন্যের উপর একটি করিয়া ফুৎকার নিক্কেপ করে আর সংগে সংণে লে র্মরিয়া याয়। দেখিয়া উহাদের মধ্যে মাতম ৩রু হইয়া যায় এবং নুফায়ল! নুফায়ল! বল্বিয়! চিৎকার করিতে আরু করে। এইভাবে ঢাহারা সকলেই অত্তন্ত শোচনীয়ভার্ ধ্ধৎস इইয়া যায়।
 এবং পাঔলি ছিল লাল। অनা এক বর্ণনায় আছে বে, মাহমূদ হাত্টী র্বাসয়া পড়ার পে
 পা বাড়াইয়া দিতেই তাদের মাথার উপর কংকর নিক্ষিক্ট হয় আর হাণী পিছন দিতক

 করিত্ত যাইয়া পথে ঘাটে পড়িয়া মরে। মৃত্যুর হাত হইত্ত কেহই রক্ম পায় নাই!
 দিন আবরাহার ফেনিয়া যাওয়া বিপুন সশ্পদ কুরাইশদের হাতে আলে; এমর্নক আফ্রুল মুত্তানিব তো সোনা দ্যার্যা একটি কৃপই ভর্ভি করিয়া ফেনেন।


 শक्দকে একब্রিত করিয়া มাটি। অর্থাৎ মাটি মিশ্রিত পাথর। লেই পাতা যাহা এখনো পাকিয়া ট্কাইয়া যায় নাই।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ও আবূ সালামা ইব্ন আদুর রহমান (র)-এর সূछ্র বর্ণলা
 বলেन, একের প্র এক। হাসান बসরী ও কাতাদা (ন) বढলन

 (রা) বনেন ঃ পাঘিত্িির ঠোট পাখীরই ঠোটের ন্যায় কিন্ুু কুকুর্রর পাজার ন্যায় পাঔ ছিন।

ইবন জারীর (র) ....... ইকরিমা (র) হইत্ডে বর্ণনা করেন এ্য, ইর্করমা (র)
 আসিয়াছিন আর সেইখনির মাথা ছিল হিং্স জন্তুর মাথার ন্যায।

ইব্ল জারীর (র)....... উবায়দ ইব্ন উময়়র (র) হইাত বর্ণনা করেন বে, উবায়দ
 ও নথে একটটি করিয়া কংকর ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 চাইলেন তখন তাহাদের মাথার উপর সয়ূ্র ইইতে ঝাঁাকে ঝাঁকক পাথী পাঠাইয়া দিলেন।
 পাথীজিল তাহাদের মাথার উপর आািিয়া সারিবদ্ধতাবে স্থির হইয়া উচ্চম্বরে আওয়াজ

 স্शানে পড়িয়াছে তাহা একদিক হইতে ঢুকিয়া অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াতে। ইতিম্ব্যে প্রবনর্বেেে বাতাস বইতে שরু করিলে আলা-পাশের কংকরাদিও আসিয়া অनৌকিকভারে তাহাদের গাল্য নিকিষ্ট হয়। এইভাবে তাহারা সকনেই ঞ্বংস হইয়া याয়।

 আব্বাস (রা) হইত্ বর্ণিত ভে, তিনি বালেন ধান, গম ইত্যাদি শষ্যের উপরের খোসাকে

 সাধারণ বিশিষ্ট সকনকে নির্বিচার ঞ্পংস কর্রিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের সকল প্রচেষ্ঠাই ব্যুর্থ করিয়া দিয়াफছন। ধ্ষংসের হাত ইইভে তাহারা কেহই রেহাই পায় নাই, এমনকি
 ছিল না। এমন্নি তাহদের আবরাशও आহত অবস্शায় :কান প্রকারে সানআ পর্यত্ত



जতঃभ্র প্রথলম আবরাशর ছেলে ইয়াক সুক্ম ইয়ামানের রাজত্ গ্রহণ করে, তারপর তাহার ভই ম!স্নুক ইবৃন আবরহা রাজজ্ভ নাভ করে : এইডবে কিছুদিন অতিবাহিত इ৩য়ার পর আবরাছা বংশের হাছ হইতে রাজতৃ চলিয়া যায় এবং হিমায়র গোত্র পুনরায়
 জাनाয়।

ইবন ইসহাক (র) ....... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা)


বেড়াইতে দেখিয়াছি। ওয়াকিদীও আয়িশা (রা) হইতে এইর্পপ বর্ণনা করিয়াছেন ! জর আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ত্তিনি বলেন, লোকটি আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তির কাছে বসিয়া थাকিত এনং ভিক্巾 করিয়া বেড়াইত। হৃ্ঠী পরিচালকের নাম ছিন আনীসা।

शাফিঅ্জ আবূ নুয়ায়ম (র) দালায়িনুন নুবুওয়াতে উছ্মান ইব্ন মুগীরা সূত্রে হত্তী অধিপত্দির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কিলুু ইয়ামান হইতে আবরাহার আগমনের কथा তিনি উন্নেখ করেন নাই। সেখানে বলা ইইয়াহ় বে, आবরাহা শামস ইব্ন মাক্সূদ এর নেতৃত্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। সৈग্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি আর্রো উল্লেখ করেন বে, পাখীরা রাত্রিকালে তাহাদের উপর চড়াও হয়। ফলে তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইয়া যায়। তবে বিষ্ধ্ধ মতে, আবরাহা নিজেই সৈন্য সহ মক্কায় আগসন করিয়াছিন। হস্তী অধিপতির এই ঘটনাটি বিভিন্ন কবি কাব্যাকারে অত্ত চমৎকারजাবে বিবৃত করিয়াছেন।

 তাহাকে বসা হইতে উঠাইতে না পারিয়া বলিল, কাসওয়া ক্নান্ত হইয়া পড়িয়াছছ: রাসূলুল্গাহ্ (সা) বनिলেন, "না ক্লান্ত হয়ও নাই এชং ইহা তাহার চরিত্রও নহে। তটে হন্তীর গতির্রোধকারী আল্লাহ্ই ইহাকে থামাইয়া দিয়াহেন।" অতঃপর রানূনুন্बাহ্ (সা) বनिলেন ঃ যাহার হাতে আমার জীবন ঢাহার শপথ করিয়া বনিতেছি, কুরাইশরা আজ यে শর্তই আরোপ ককুক আা্লাহ্র মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকিলে আমি তাহাই মানিয়া নইইব।"
 বিজর্যের দিন বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাजালা আবরাহার হাতীকে মক্কা হইতে গতিরোধ করিয়াছিলেন এবং তাহার রাসূনও ঈমানদারদের হাcে মকার কর্ত্তৃ সেই মকা আজ তেমনই সম্মানিত বেমনটি ইতিপৃর্বে ছিন। লক্ষ্য করিয়া দেখ. তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ অনুপস্থিতদের কাছে আাার এই বাণী পৌছছছইয়া দেওয়া তাহাদের দায়িত্|

## সূর্木া কুর্রায়শ

8 आয়াত, ১ রুককু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্নাহৃর নামে
বায়হাকী (র) কিতাবুল খিলাফিয়াতে উস্মে হানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "সাতটি বিষয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা কুরায়শদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্৭ দিয়াছেন। (১) আমি কুরায়শী (২) নবুওতও কুরায়শদের মধ্যে (৩-৪) কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব কুরায়শদের হাতে (৫) আল্মাহ্ তা‘আলা কুরায়শদেরকে হাতীর ঊপর বিজয় দান করিয়াছেন (心) দশ বছর যাবত তাঁহারা আল্লাহ্র ইবাদত করিয়াহে, যখন আল্নাহ্র ইবাদত করিবার মত অন্য কেহ ছিল না এবং (৭) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের কাছে একটি সৃরা নায়িল করিয়াছেন। অতঃপ্র তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া


১. যেহেহু কুরায়শদের অসক্তি আছে,
২. আসক্তি অছে তাঁহাদের শীত ও গ্রীষ্পে সফরের।
৩. উহারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রক্ষকের।
8. यিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভ়ীতি ইইতে উহাদিগকে नিরাগদ করিয়াছেন।

তাফসীী ঃ কুরআন মজীদের প্রচলিত উছ্মানী নুসখায় এই সূরাটি সূরা ফীল হইడে পৃথক এবং দুই সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ বিদ্যমান ; কিন্তু উভয় সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব̣ন আসলাম (র) এই কथা বলিয়াছেন। এই হিসাবে সৃরাটির অণ্থ দাঁড়াইবে এই বে, আমার হঠ্ঠীসমূহকে থ্রত্রিরোধ এবং হঠ্তী অধিপতিদের ধ্রংস করার উর্দেশ্য হইল যাহাতে কুরাইশরা শান্তি নাভ করিতে পারে এবং নগরীতে নিরাপদে বসবাস করিভে পারে:

কেহ কেহ বলেন, এই সূরায় কুরাইশদ্রে ব্যবসার উদ্দেক্যে শীত মওসুম্ম ইয়ামানে এবং এ্রীy মওमृম্ম শাম সফর করিয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া आসার কथা বলা হইয়াছে। কারণ ইহারা ছিন আল্gাহ্ কর্ত্রক এক সभ্মানিত নগরীর অধিবাসী। ফলে

 হইতে সম্শূর্ণ আলাদা। আর এই ব্যাপারে সমষ্ঠ সুসলমানের ঐকমত্য রহিয়াছে। তখন অর্থ হইবে, মানুষ কি কুরাইশদের শান্তি-নিরাপত্তা এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত নিয়ামত দেথিয়া অবাক হইতেছে?

অতঃপর আল্ধাহ্ ত'অানা এই কুরায়শদেরকে মহান নিয়ামত্তর ফকর্তয়া আদায় করিবার হিদায়াত কর্য়া বলিতেছেন ঃ

فَنْ ৩করিরা স্বরপপ ইহাদের আল্লাহ়র একত্ স্বীকার করিয়া যথ্যথথাবে তাহার আইন মানিয়া চলা উচিত। বেমন অন্য আয়াত্ত আল্ধাহ্ বনেন :


जর্থাৎ আপনি বनিয়া দিন বে, আমাকে এই সম্মানিত নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত ক্রার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সব কিছুর মানিক তিনিই। যা আর আমাকে আশ্মসমর্পণকারী九দর অন্ভুক্ত হইবার নির্দেশ করা ইইয়াছে। অতঃপর আল্वাহ্ ত'আালা বলেন :
 তিনিই यিনি বিশেব কর্তিয়া কুরাইশদিগকে ক্ষুধায় অন্ন দান করিয়াছেন এবং যাবতীয় তয়-ভীতি হইতত নিরাপদ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের উচিত একনিষ্ঠতাবে কেবলমাত্র অাহারই ইবাদত করা এবং তাঁহার সহিত কাউক্ক শরীীক না করা। এইজন্যু দেখা যায়


যে, বে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার এই আদেশ পালন করে আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে ইহকাল পরকাল উভয় জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন আর যে ইহা অমান্য করে উভয় জগত হইতেই তাহার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনাইয়া নেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন :


অর্থাৎ আল্নাহ্ তা‘আলা একটি গ্রামেরও উপমা পেশ করিয়াছেন, যাহা শান্তিময় ও নিরাপদ ছিল। উহাতে সর্বত্র হইতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা আসিত। কিন্তু উহার অধিবাসীদের আল্নাহ্র নিয়ামতের সহিত অকৃতজ্ঞতা করিবার ফলে আল্লাহ্ উহাদেরকে উহাদের কৃত কর্ম্মর পরিণামে ক্ষুধা ও ভয়-ভীত়ির স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) .... আসমা বিনতে ইয়াयীদ (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি দান করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, তোমাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিয়াছেন এবং ক্ষোর সময় খাইতে দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করিয়া লও এবং তাঁহার ইবাদত কর।

## সূরা সাঁ্ন

৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নাম্মে

১. पুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?
২. সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়।
৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।
8. সুতরাং দুর্ভ্ভোগ সেই সালাত আদায় কারীদিগের,
৫. याহারা ঢাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. यাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
৭. এবং গৃহন্থানীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছ্ছেন ঃ


जর্থাৎ হে মুহাম্যদ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখ্যিয়াছেন, বে দীন তथা পুনরুথ্থান প্রত্দিন- প্রতিফ্লন ও হিসাব-নিকাশঢক অস্থীকার করে, ইয়াতীমদের উপর জ্রনুম করে তাহাদের হক নষ্ঠ করে ও তাদের সহিত সদ্যবহার করে না এবং দীন-দুঃशীকে নিজে আহার দান করাতো দূর্রের কथা এবং অনাকেও এই কাজে উদ্ধু করে না। যেমন অন্য এক আয়াভে আল্লাহ্ তাআানা বনেন :

كَلاً ‘কখনই নহে বরূং তোমরা ইয়াতীমদের সপ্মান করো না এবং গরীব-মিসকীনদদর আহার দানে একে অপরকে উৎসাহিত করো না।’ মিসকীন সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার আবশ্যক পর্রিমাণ সশ্পদ নাই। অতঃপর আল্ধাহ্ ত'আালা বলেন :
(রा) বলেন, এই আয়াতের অর্थ হইন দুর্ভেগ সেই মুনাফিকদের, যাহারা লোক সমাজে आসিয়া নামাय পড়ে কিন্ুু লোকচচ্মুর অন্তরালে গেলে আর নামাযের খবর থাকে না। মাসরূক ও আবূ ব্যো (র) বলেন, নামাযে অবহেনা করার অর্থ সময়ম্ নামায ন:

 নামাযের মধ্ধ্য অবহেনা করে বলেন নাই। ইহাত যাহারা নামায শেষ সময়ে আদায় করে কিংবা রোকন ও শর্তসমূহ ঠিকমত আদায় করে না অথবা খুশূ-⿰ুযূী সহিত ভাবিয়া-চিত্তিয়া নামাय আদায় করে না, তাহারা সকনেই এই আয়াত্ত্র অন্তর্ডুক্ত হইয়াহ্।। এই সবকটি র্রুটি যাহার মধ্যে পাওयা যাইবে, সেই পূর্ণ মুনাফিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যথায় যাহার মধ্যে যতটুকু পাওয়া যাইবে সে সেই পরিমাণ মুনাফিক বলিয়া চিহ্ছিত হইবে। বেমন বুখাগী ও মুসলিমে আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : 'ইश মুনাফিকের নামাय, ইशা মুনাফিকের নামাय, ইश মুনাফিকের নামায- বে বসিয়া বসিয়া সূর্य অস্ যাওয়ার অপেক্ষ করিতে थাকিবে আর স্র্যীষ্ঠ যাইবার সময় ঘনাইয়া आসিলে ও শয়তান উহার সহিত নিজ্জে শিং মিনাইয়া দাঁড়াইয়া গেনে উঠিয়া মোরপের ঠোকরের ন্যায় চার্রটট ঠোকর মারিয়া চনিয়া আসিবে, যাহাতে আল্লাহ্র যিকর খুব কমই থাকে।' এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ


जর্থাৎ মুনাফিক্করা আল্লাহ্র সহিত প্রতারণ করে এবং তিনিও ইহার জবাব দেন। ইহারা যथন নামাভ্বে দাঁড়ায় তথন অলসতার সহিত দাঁড়ায়। ইহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য নামাযে দাঁড়ায় এবং অল্পই আল্নাহুকে ম্যর্রণ করে।

जाবারানী (র) ....... হাসান ইব্ন जাব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন ব্য, হাসান ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূনূন্बाহ্ (সা) বनিয়াছেন ঃ জাহান্নামের একটি গর্ত এমন আছে যাহা প্রত্যহ চারশতবার আল্লাহৃন নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ত'আলা

ইহাকে রিয়াকার আলিম, রিয়াকার দানশীন, রিয়াকার হাজী ও রিয়াক্সার মুজাহিদদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মুসনাদh আহমদে আছে বে, রাসৃনুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ কেছ অন্যকে ওনাইবার জন্য যদি কোন ইবাদত করে, তাহা হইলে আল্নাহ তা'আলাও লোকদ্দর ওুনইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং তাহাকে जপমান ও নাঞ্হিত করিবেন। এইখান বিশেষভাবে উল্লেখ্য বে, কেহ যদি নেক-নিয়তে কোন ভালো কাজ করে আর মানুয তাহা বনিয়া ফেনে, তাহা হইলে উহা রিয়া বলিয়া বিবেচেত ইইবে না।

आবূ ইয়ানা মুলেনী (র) ....... आবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, आবূ হরায়রা (রা) বলেন, একদিন আমি একাকী নামাय পড়িতেছুিনাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে নামাयরত অবস্থায় দেখিয়া ফেনে। ইহাত আমার মনে আনন্দ আসে। রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে আমি এই ঘটনাটি ওনাইলে তিনি. বলিলেন, ইशাতে তুমি দ্ৰিণ সওয়াব পাইবে। গোপনীয়ত রক্ষার জন্য এক সওয়াব আবার প্রকাশ হইয়া यাওয়ায় এক সওয়াব। আবূ ইয়ালা (র) ....... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল বে, হে আল্নাহ্র রাসূল! यদি এমন হয় यে কেহ গোপনীয়তা রक্ষা করিয়াই আমল কর্রে কিত্তু কেহ জানিতে পারিলে তাহার কাছে ভালো লাগে ইহ কেমন? উত্তরে রাসূনूল্াহ্ (সা) বলিলেন, "এমন ব্যক্তি দ্ৰিণ সওয়াব লাভ কর্রিবে। গোপনীয়তার জন্য এক সওয়ান আর প্রকাশের জন্য এক সওয়াব।"

ইব্ন জারীীর (র) ....... আবৃ বারূया आসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ বারया (রা) বলেन (সা) বলিলেন ঃ আল্gাহ আকবর এই অয়াতটি তোমাদিগের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে দুনিয়া পরিমাণ সশ্পদ দান করা অপেষ্গা উত্তম। এই আয়াতে সেই ব্যক্তিন কথা বলা ইইয়াছহ, বে নামায পড়িলেও মনে কোন কন্যাণণর আশা জাগে না আর না পড়িলেও মনে আল্নাহর ভয় জাগ্থত হয় না।"

ইব্ন জারীর (র) ....... সাদ্দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে,
 এই আা়াতের ব্যাখ্যা জিঞ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা উহারা যাহারা নামাযকে তাহার সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।" ইহার অর্থ হয়ত নামাय আদৌ পড়েই না কিংবা সময় শেষ হইয়া গেলে পরে আদায় করে অথবা প্রথম সময় হইতে বিলম্ব করিয়া াদায় করে।
 না তেমনি সৃষ্টির হকও আদায় করে না। এমনকি গৃহহ্হানীর ছোট-খাট জিনিস ধার দিয়াও মানুষের উপকার করে না। অথচ এইতলির आসন জিনিস পূর্ববৎ অক্ষুপ্ন থাকে এবং কাজ শেবে যেমনটি তেমনই ফেরতত পাওয়া যায়।

ইবৃন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, হযরতত আলী (রা) বनেন

হইতে এইর্দপ বর্ণনা করিয়াছছন। ইব্ন উমর (রা) হইতেও বিভিন্ন সূত্রে এইর্দপ বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্ন হামাদিয়া, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, আতিয়্যা, আওফী, যুহরী, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্ন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহারা নামায পড়িলে রিয়া করে, না পড়িলে দুঃখ হয় না এবং সম্পদের যাকাত দিতে বিরত থাকে। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, ইহারা হইল মুনাফিক। নামায প্রকাশ্য কাজ হওয়ার কারণে আদায় করে আর যাকাত গোপনীয় কাজ হওয়ার কারণে প্রদান করে না।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলে, 'مـَاعُـُنْ বলা হয়— সেই সব বস্তুকে যাহা মানুষ একে অপরের নিকট হইতে ধার নিয়া থাকে। যেমন, কোদাল, কুঠার, পাতিল, বালতি ইত্যাদি। ইব্ন জারীর (র) আব্দুল্নাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্নাহ (রা)
 বালতি, কুঠার, পাতিল ইত্যাদি বুঝিতাম, যাহা সকলেরই প্রয়োজন পড়ে।

ইব্ন জারীর (র) ....... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্নাহ (রা)
 বুঝিতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, যে কোন ভালো কাজই সাদকার শামিল আর রাসূলুল্ধাহ্ (সা)-এর আমলেই আমরা পাতিল ইত্যাদি ধার দেওয়াকে বুঝিতাম। ইবন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন আসবাবপত্র। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও আবূ মালিক (র) প্রমুখও এইর্দপ মত পোষণ করিয়াছেন। আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ধার না দেয়া। ইকরিমা (র) বলেন, সর্বনিম্ন স্তর হইল চালনী, বালতি ও সুঁই। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো। কারণ উপরোক্ত সব কয়টি ব্যাখ্যাই ইহাতে শামিল রহিয়াছে এবং সব কথার সারকথা হইল, সম্পদ দান করিয়া বা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়া অন্যের সহযোগিতা না করা- এই আয়াতের অর্থ। এই কারণেই
 হাদীসেও বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি ভালো কাজই সাদকার শামিল।

ইবন আবূ হাতিম (র) ....... যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র)
 রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে লুনিয়াছি যে, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই : তাহাদের কর্ত্য পরস্পর দেখা ইইলে সালাম বিনিময় করা, সালামের জবাব দেওয়া ও মাউন দানে বিরত না থাকা। ऊনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুয়র। মাউন কি? উত্তরে তিনি বলেন, "এই তো পাথর, লোহা ইত্যাদি।"

## সূরা কাওসার

$৩$ আয়াত, ১ র্তকু, মক্কী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. আমি অবশ্যই ঢোমাকে কাওছার দান কর্রিয়াছি।
২. সুত্রাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুর্রবানী কর।
৩. নিচ্য় जোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্ব্ণশ।

তাফসীী : ইমাম আহমদ (র)....... आনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আনাস (রা) বলেন, রাসূনুল্নাহ (সা) একদিন ত্দ্র্ছ্ছ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। কিছুহ্ষ পর কথা তুলিয়া তিনি একটু মুচকি হাস্লিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বনিলেন : "এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে — "এই বলिয়া তিनि বিসমিল্नाহ পড়িয়া তিনি জিঙ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান কাছছার কি জিনিস? সাহাবাগণ বলিলেন,
 একটি নহর যাহা আল্মাহ্ ত‘‘আলা আমাকে জান্নাতে দান করিয়াছেন, যাহাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত। कিয়ামতের দিন আমার উপ্পতণ তথায় উপনীত ছইবে। ইহার পেয়ানা আকাশের ঢারকার ন্যায় অগণিত। কতিপয় লোককে তথায় আগমন হইতে বাধা দেওয়া इইবে। তখন आমি বলিব, ‘‘হ আল্লাহ্! ইহারা আমারই উম্নত। উত্তরে বলা হইবে,

তুমি জান না, তোমার পর ইহারা কত বিদ‘আত আবিষার করিয়াছিল। মুসলিম শরীীফেও এই মর্মে বর্ণনা রহহ়িাছে।

ইমাম আহমদ (ন)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিয়া বনিলেন, অমাকে কাওছার দান করা হইয়াছে। উহা জান্নাতের প্রবাহমান একটি নহর যাহার দুই কিনারায় মুক্তার ততরি বহু তাঁবু র্রহিয়াছে। উহার মাটি थাঁটি মিশক ও কংকর মুক্তার তৈরি।

ইমাম আহমদ (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, আনাস (রা) বলেন, রাসূন্লूল্লাহ্ (সা) বनिয়াছেন, মি‘রাজ রজनীতে আমি জান্नাতে একটি নহর দেথিতে পাইলাম, যাহার দूইকুলে মুক্তার বহু তাবু নির্মিত রহিয়াছ্। উহার মাটি মিশাকর ন্যায় সুগল্ধিযুক্ত। দেখিয়া আমি জিবরীী (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিনাম, ইश কি’? উহা উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ ত‘আলা আপনাকে দান করিয়াছেন ;

ইবন জারীর (র) ....... শন্রীক ইব্ন आবূ নুगায়র (র) হইচ্ভ বর্ণনা করেন বে, শরীকক (র) বলেন, আমি आনাস ইবৃন মালিক (রা)-কে বলিতে धনিয়াছি বে, মির্রাজ রজনীতে হयরত জিবরীল (आ) রাসূনুল্নाহ् (সা)-কে লইয়া প্রথম আকাশ্ পৌছানোর পর রাসূলুল্নাহ (সা) একটি নহর দেখিতে পান যাহার উপর মুক্ত ও হীরার একটি প্রাসাদ অবস্সিত। তিনি উशার কিছू মাটি লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া দেখিত্ পাইলেন লে, উহা মিশকের ন্যায় সুপক্ষিযুক্ত। রাসূনুন্নাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীী। ইহা কি? জিবরীন (আ) বनिলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহাं আল্লাহ্ ত'আলা আপনার জন্য প্র্ত্রুত কর্রিয়া রাখিয়াছেন।

কাতাদ (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, আনাস (রা) বলেল, রাসূनूল্নাহ্ (সা) বनिয়াহেন, (মি'রাজ রজনীতে) আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ইত্যবসর্রে আমার সম্থুখে একটি নহর পেশ করা হয় যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি ফ্যু গর্ত বহ্হ তাঁবু অবস্থিত। आমি আমার সংগী ফেব্রেশতাকে জিজ্ঞাসা কর্রিলাম, ইহা কি? উত্তরে সে বনিল, ইহা সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ আপনাকে দান কর্রযয়াছ্ন ! অতঃপ্র আমি মাট্তিতে হাত মার্যিয়া উহ হইতে মিশক তুলিয়া লইলাম।

ইবन জারীর (র) ....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে. আনাস (রা) বলেন, রাসৃনুল্ধাহ্ (সা)-কে একদা কাওছার সস্পক্কে জিজ্ঞাসা করা হইনে তিনি বলিলেন : উহা জান্নাতের একটি নহর, যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছছন। উহার মাটি হইল মিশকের, দूष্বে অপেকা সাদা ও মধু অপেক্শ মিষি। উহার কিনারায় দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্য এক থ্রকার পাখী বসিয়া থাকিবে।" ऊনিয়া হযর্তত আবৃ বকর (রা) সেই পাখীখলি ঢ্তা দ্দখখতে মনে হয় খুব সুন্দর হইবে। রানুনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, খাইতে আরো মজা হইহে।

ইমাম আহ্মদ (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহুর রাসূল। কাওছার কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের একটি নহর্রের নাম যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। উহা দুধ অপেক্মা সাদা ও মধ্র অপেক্কা মিষ্টি। দুই পার্শ্ধে বসিয়া থাকিবে দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট বহ পাখী। ఆনিয়া উমর (রা) বলিলেন, হযূর! পাগীগ্জলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর লাগিবে। রাসূনুল্লাহ্ (সা) বনিনেন ঃ খাইতে আরো মজা হইরে হে উমর।

ইমাম রুথারী (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা)
 চাহিনে তিনি বলিলেন, ইহা একটি নহর। याহা আল্লাহ् ত'আানা ঢোমাদের নবী (সা)-কে দান করিয়াছেন। উহার দুই্কক্লে শূন্য গর্ত মুক্তার তাঁবু রহিয়াছে। আকাশের. নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত উহার পেয়ানা।

ইবৃন জারীর (র)....... শাকীক কিংবা মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন বে শাকীক অথবা মাসর্তক (র) বলেন, আমি হযরতত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে বলুন, কাওছার কি জিনিস? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা জান্নাতের ঠিক মধ্যতাগে অবস্থিত একটি নহর, যাহার দুই কুলে মুক্তা ও হীরার প্রাসাদ নির্মিত রহহ্যোছে। উহার মাটি হইল মিশক আর কংকর হইল মুক্তা ও হীরা।

ইবন জারীর (র) ..... आয়িশা (রা) ইইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আয়িশা (রা) বলেন, বেহ কাওছারের আওয়াজ খনিতে চাহিনে যেন সে দুই কানে আঙ্গু রাখে। অর্থাৎ কানে आञুল রাখিলে यেমন আওয়াজ ওনা যায় কাওছারের আওয়াজ ঠিক অনুর্గপ।

ইমাম বুখারী (র)....... ইবุন আব্বাস (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল কল্যাণ যাহা আল্মাহ্ তাআলা র্যাসূলুল্মাহ (সা)-কে দান করিয়াছেন। अन্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল বিপুল কন্যাণ। উল্লেব্য বে, এই ব্যাখ্যায় হাওযে কাওছার ইত্যাদি সবই শামিন। কারণ বিপুল কল্যাণ ইওয়ার কারণেই উছাকে কাওছার বলা হয়। ইবৃন আাব্বাস (রা), ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, মুহারিব ইবৃন দিছার এবং হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী (র)-ও এইর্রপ ব্যাখ্যা করিয়াছছন। এমনকি মুজাহিদ (র) তো এমনও বলিয়াছেন বে, কাওছার দ্মারা উদ্দেশ্য ইইল দুনিয়া ও আখিরাত উতয় জগতের বিপুল কন্যাণ।
 প্রতিদান। আদ্রুন্নাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কাওছার অর্থ নহরে কাওছারও বর্ণিছ আছে। বেমন ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণিত আছে বে, ইবৃন আব্বাস (রা). বলেন, কাজছার জান্নাত্রে একটি নহরের নাম। যাহার দুই কুন সোনা ও র্পপার তৈরি হীরা ও



ইবন জারীর (র)....... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) একদিন হামयা ইবৃন আদ্দুল মুত্তালিব (রা)-এর ঘরে আপমন করেন। তখन তিনি ঘরে ছিলেন না। জিঞ্sাসা কর্রিলে ঢাহার ত্তী বনিল, হে আল্লাহ্র নবী! তিনি তো এইমাত্র আপনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেনেন। অতঃপর সে বनिन, হে আল্লাহু রসূন! आপনাকে ধন্যবাদ জানাই আবূ উমারার কাছে ধনিলাম ভে, আপনাকে নাকি জান্নাতে কাওছার নামক একটি নহর দেওয়া হইয়াছে? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বनिলেন, হুঁ, হীরা মোতি ও পান্না ইত্যকার মূল্যবান ধাতু হইল উহার মাটি। আনাস (রা), আবুল आলিয়া ও মুজাহিদ (র) প্রুখ মনীবীর মতেও কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম।
 কন্যাণ বিশেষত জনন্নাতের নহরে কাওছার দান করিয়াছি। তেমনি তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবনমাত্র তোমার রবের সত্রুধ্টি অর্জনের জন্য ফর্যম ও নফন নামাय আদায় করিতে থাক এবং একমাত্র তাঁহারই নামে কুরবানী কর। বেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন :


অর্থাৎ আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্য সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ়র জন্য যাঁহার কোন অংশীদার নেই। আমাকে ইহারই निর্দেশ দেওয়া হইয়াছে। आমিই প্রথম आய্মসমপণকারী। উল্লেখ্য বে, মুশরিকদের গায়রুল্লাহ সিজ্দা করা এবং গায়রুল্লাহর নামে কুর্বানী করার মুকাবিলায় এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অन্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ত'অালা বলেন :
 আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করা হয় নাই তাহা তোমরা খাইও না। নিশ়্ উহা পাপপর কাজ।
 হयরত জাनী (র) হইতে একটটি বর্ণনায় ইহা বর্ণিত হইয়াহে। শাবী হইতেও এইর্রপ
 হাত উঠানে।। কারো মতে, কেবলামুখী হওয়া। এই তিনটি মত ইবৃন জারীর (র) উন্নেখ করিয়াহেন। এই সবকয়ীt মতই অত্যন্ত অভিনব বলিয়া মনে হয়। প্রথম মতট্টি সঠिক অর্থাৎ ْ আাগ নামায পড়িয়া পরে কুরানীী করিতেন এবং বলিতেন ঃ ব্যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাय পড়̣ ও আমাদ্র ন্যায় কুরবানী করে তাহার কুরবানী যথার্থ। आর বে নামাভ্রে आগে কুর্যানী করে তাহার কুরবানী হয় না। এই কথা ऊনিয়া আবূ বুরদা (রা) উঠিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্র রাসৃন! आমি তো নামা্যে আগেই বকরীী কুরবানী কর্রিয়া

ফেনিয়াছি। রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেন, তুমি উহার গোশতই খাইতে পারিবে (কুরবানী আদায় হইবে না)। অাূ বূরদা (রা) বলিলেন, হৃযূর! এখন আমার কাছে বকরীর এমন একটি বাচা আছে যাহা দুইটির সমান। উহা দ্দারা কুরবানী করিরত পারি? রাসূন্নুল্লাহ্ (সা) বनিলেন, যাও, তোমাকেই অনুমতি দেওয়া ইইন। তোমার পর আর কেহ এমন বাচা দ্বারা কুরবানী করিলে ইইবে না।"
 করে এবং তোমার আনীত ওহীর বির্দ্ধাচরণ করে ভবিষ্যতে তাহারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত ও নির্বশ হইয়া যাইবে। উহাদদর নাম নইবারও কেহ थাকিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা), সুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও কাতাদা (র) বলেন, এই आয়াতটি আস ইব্ন ওয়াহ্য়ল সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। মুহাশ্মদ ইবৃন ইসহাক (র), ইয়াযীদ ইব্ন র্মমান (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, আস ইবৃন ওয়াশ্যে রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর আলোচনা খনিলে বলিত, 'রাখ ওর কথা, ওতো নির্বংশ, মরার পর ওর নাম নেওয়ারও কেহ থাকিবে না। তথন আল্লাহ্ ত'অানা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

শামর ইবৃন आত্য়্যা (র) বলেন, আয়াতটি উকবা ইব্ন আবূ মুআইত সম্পক্কে नাयিল হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন, আয়াতটি নাযিল হয় কা‘ব ইব্ন আশরাফ সহ একদল কুহায়শ সস্পর্কে।

বায়यার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কা‘ব ইব̣ন আশরাফ মক্মায় আগমন করিলে কুরায়শরা তাহাকে বলিল, আপনি जো দেশবাসীর নেত। आপনি এই ছেলেট্টিকে দেখেন না বে, সে সমাজ হইতে বিষ্ম্নি হইয়া সবাইকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং দাবী করে বে, সেই আমাদের চেয়ে উত্ত্য। অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়ুন্নাহর চাবিরক্ষক আমরা এবং আমরা যমযমের পানির স্বক্তাধিকারী। আপনি ইহার একটা বিহিত করুন। ঔনিয়া কা‘ব ইব্ন আশরাফ বनिল, আরে না, তোমারই তাহার চেয়ে উত্তম। এই প্রসংণগ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিধ্দ্দ।

আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে বে, এই আয়াতটি आবূ লাহাব সম্পর্কে নাযিল হইয়াছছ । রাস্নলন্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইনৃতিকালের পর নরাধম আবূ লাহাব কুরায়শদের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, 'মুহাম্ চো এই রাতে নির্বংশ হইয়া গিয়াছা' তখন এই প্রসংণগ আল্লাহ্ ত‘‘আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

小োটকথা ‘আবতার’ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মৃত্যুর পর যাহার নাম নেওয়ার এবং यাহাকে স্মরণ করার কেউ থাকে না। রাসূনুন্নাহ্ (সা)-এর ছেলের ইনতিকালের পর কাফিররা মনে করিয়াছ্নি বে, এই বুবি মুহাপ্দদ অবতার ইইয়া গেল এবং মুহাম্মদের নাম ম্মৃতির পাতা হইতে মুছ্য়া গেন। কিষ্ঠু না, অল্লাহ্র অভ্র্রায় ছিন ভিন্ন। মুহাম্মদ (সা)-এর নাম শ্মরণ করার মত কোটি কোটি মানুষ অতীতেও ছিল, এখনও আছে এবং
 দুনিয়ার কোন শক্তির নাই।

# সूরা কायिदून <br> ৬ आয়াত, ১ র্চকু, মক্কী 



সহীহ মুসলিমে জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফের পরের দুই রাকাআত নামাযে সূরা কাফির্জন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন। মুসলিম শ্রীফের অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূনুল্নাহ্ (সা) ফজরের সুন্নাত দুই রাকাতে এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) ....... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ফজর ও মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতে বিশের অধিক কিংবা দশের অধিক সূরা কাফিক্রন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ এক মাস যাবত রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতে সূরা কাফির্রন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতে দেখিয়াছি। উপরের এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা কাফিক্রন কুরআনের এক চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম তাবারানী (র) ..... জাবালা ইব্ন হারিছা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবীলা ইব্ন হারিছা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বিছানায় অ্ইতে যাইয়া তুমি সূরা কাফির্রুন পড়িয়া ওইবে। কারণ ইহাতে শিরক হইতে পবিত্রতা লাভ করা যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (সা) শয়নের পূর্বে সূরা কাফির্গন পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... হারিছ ইব্ন জাবালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ (রা) বলেन, আমি বলিলাম, হে আল্লাহুর রাসূল! আমাকে এমন একটি অयীফা শিথাইয়া দিন, যাহা আমি শয়নের পৃর্বে পাঠ করিতত পারি। রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা রাত্রে বিছানায় যাইয়া তুমি সূরা কাফির্রন পাঠ করিও। কারণ এই সূরায় শিরক হইতে পবিত্রতা তর্জনের উপায় রহিয়াছে।

সूরা কাফিক্রন

১．বল，‘হে কাফির্রণ！
২．‘জামি তাহার ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর।
৩．এবং তোমরা ঢাঁহার ইবাদতকারী নহ，যাঁহার ইবাদত आমি করি।
8．এবং জামি ইবাদতকার্রী নহি তাহার যাহার ইবাদত তোমরা কর্রিয়া आসिত্ছ।
৫．এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ याँহার ইবাদত জামি কর্রি।
৬．তোমাদিগের দীন তোমাদিপের আর জাার দীন অামার।





কেহ কেহ বলেন，অজ্ঞতার কারণণ মক্কার মুশরিকরা ভাগাভ্ভাপ্ কর্করিয়া ইব！দ্ত করিবার জন্য রাসূলूল্মাহ্（সা）－এর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিন। অর্ৰাৎ ঢাহারা এই প্রশ্ঠাব করিয়াছিন ভে，আসুন সব বিভেদ ভুলিয়া গিয়া এক বছর আপনি আমাদ্রর ঊপাসাদদর


 निর্দেশ দিয়াছেন।

伍 পূজা করি না। আর আমি যেই আল্লাহর ইবাদত করি তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না।
 ইবাদত কর，जামি তেমন ইবাদত করি না আার তেমরা যেই পথে চল，জামি সেই

পথে চলি না। তোমাদের অনুসরণ করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ তো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং এমন কাজ করা যাহাতে আল্লাহ্ সত্তুষ্ট হন। আর আমার ন্যায় তোমরা আল্মাহ্র বিধান মানিয়া চল না বরং নিজ্জেদের মনগড়া দেব-দেবীদের উপাসনা কর। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ
 অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণা আর মনের চাহিদার অনুসরণ করে। অথচ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট হিদায়াত আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি প্রত্তিটি কাজেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। বলাবাহ্ল্য যে, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মাবূদ এবং মত ও পথ ভিন্ন হইয়া থাকে। রাসূলুল্নাহ্ (সা) এবং তাঁহার অনুসারীগণ আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাঁহার ইবাদত করে। আর এই কারণেই ইসলামের কলেমা হইল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূনুল্নাহ্’ অর্থাৎ আল্লাহৃ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর তরীকা ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার অন্য কোন পথ নাই। পক্ষান্তরে মুশরিকরা আল্লাহৃকে বাদ দিয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই। আর এই কারণেই রাসূলুল্নাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন তোমরা তোমাদের মতানুযায়ী চল আর আমি আমার দীন অনুযায়ী চলি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্নাহ্ বলেন :


অর্থাৎ তাহারা যদি আপনাকে অস্থীকার করে তো তুমি বলিয়া দাও, আমার আমল আমার কাছে আর তোমাদের আমন তোমাদের কাছে। আমি যাহা কর্র তোমরা তাহা হইতে বিনতত जার তোমরা যাহা কর আমি উহা হইতে পবিত্র। অন্য অয়াতে আছে :
 তোমাের আমল তোমাদের কাঢে।

ইমাম নুখারী (র) বলেন, دـ অর্থ ইসলাম। অনেকে বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যাহারা ইবাদ্ত কর আমি এখনও উহার ইবাদত করি না এবং ভবিয্যত্রে জন্যও তোমাদেরকে নিরাশ করিতেছি। আর আমি যাহার ইবাদত কর্রি তোমরা এখন্ ঊহার ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। এই সেইসব কাফির্রদের কথ্থা বলা হইয়াছে, যাহারা ঈযান আনিবে না বলিয়া জাল্লাহ্র জানা ছিন। ইবৃন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আর্

পজ্তিতে মতে এই সূরায় তাকীদ বুঝাইবার জন্য একই কথাকে দুইবার উল্লেখ করা ইইয়াছে। यেমন :

 মোটকথা এই সূরায় একই কথা দুইবার উল্লেখ করার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।
(১) আমরা প্রথমে যাহা উল্লেখ করিয়াছি।
(২) ইমাম বুখারী (র) প্রমুখের মত অর্থাৎ প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে, অতীতে আমিও তোমাদের মাবূদের ইবাদত করি নাই এবং তোমরাও আমার মাবূদের ইবাদত কর নাই। আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হইল ভবিষ্যতে আমিও তোমাদের মাবূদের ইবাদত করিব না আর তোমরাও আমার মাবূদের ইবাদত করিবে না। (৩) তাকীদের জন্যই এমন করা হইয়াছে।

ইমাম আবূ আব্দুল্নাহ শাফেয়ী (র) প্রমুখ প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাফির সবই এক জাত বিধায় ইয়াহীদীরা নাসারাদের মীরাছের অংশীদার হইবে এবং নাসারাও ইয়াহুদীদের মীরাছের অংশীদার হইবে, যদি তাহাদের মধ্যে নসবের সম্পর্ক থাকে। কারণ ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই এক ও অভিন্ন। বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সব একই জাত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র) সহ অনেকের মতে ইয়াহুী-নাসারারা পরস্পর মীরাছের অংশীদার হইবে না। কেননা এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ভিন্ন দুই ধর্মের লোক পরস্পর মীরাছের অংশীদার হয় ना।"

# সূর্木া नाসর 

$\bigcirc$ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী


এক হাদীসে বনা ছইয়াছে বে, সূরা নাসর কুরআানের এক-চহুর্থাংশ এবং সুরা যিলयাল এক-চছুর্থাংশশর সমান।

ইমাম নাসায়ী (র)....... ঊবায়ুদ্নাহ ইব্ন অাদ্দুল্লাহ ইব্ন উতবা (র) বর্ণনা করেন বে, উবায়দুন্মাহ (র) বলেন, হयরত ইব্ন আব্dাস (রা) একদিন আমাকে বলিলেন, হে ইব্ন উত্বা! ঢুমি কি জান, কুরঅানের কোন্ সূরাটি সর্বশেষে নাযিল হইয়াছছ? जমি বলিলাম, জানি, সূরা নাসর সর্বশেবে নাযিন হইয়াছে। ঔনিয়া ইবৃন আব্বাস (রা) বলিলেনে, ঢুমি ঠিকই বলিয়াছ।

शাফিজ্জ অবূ বকর বায়্যার ও হাফিজ বায়হাকী (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুন্ধাহ্ (সা)-এর উপর এই সূরাটি তাশরীককের মধ্য ভাপে অবতীীণ ইইয়াছে। ইহাত তিনি বুঝিয়া কেলিলযাছিলেন বে, ইহাই তাহার বিদায়ী সূরা। অতঃপর তিনি ঢাঁহার উষ্ধী কাসওয়ায় আরোহণ করিয়া মুসনিম জনতার উc্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

दाয়হাকী (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলূল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-কে ডাকিয়া
 কাঁিিয়া ফেনিলেন অতঃপ্র হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেনে, রাসূনুল্নাহ (সা)-এর মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে ऊনিয়া প্রথমে কাঁদিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, ঢুমি ধৈব্যধারণ কর, আমার পরিবারের ঢুমিই সর্বপ্রথম আমার সহিত সাক্ষৎ করিবে। ইহা ণুনিয়া আমি হাসিয়াহি।
2. যখন জসিবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়,
२. এবং ঢুমি মানুষকে দলে দলে आল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে লেথিবে।
৩. তখन पूমি তোমার প্রতিপানকের প্রশ২সাসহ ঢাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর্রিও এবং তাঁহার কমা প্রার্থনা কর্রিও, তিনি ঢো তওবা কবূলকান্রী।

ঢাক্সীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ...... ইবุন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) সর্বদা আমাকে বড় বড় বদরী সাহাবীদদর মজনিসে শামিল করিয়া লইতেন। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, ও তে আমাদের ছেলের বয়সের মানুষ। কাজেই ও আমাদের মজলিসে না আসিলেই ভালো হয়। উমর (রা) বলিলেন ঢেমরা আসলে তাহাকে চিন না। অতঃপর তিনি সকনকে একত্রিত করিলেন এবং আমাকে আহান করিলেন। সকলেে সমবেত হইলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, আম্ছ, সূরা নাসর সশ্পক্কে আপনাদের কাহার कি মত ব্ত করুন। উভরে কেহ বলিলেন, এই সূরায় আমাদেরকে আল্লাহ পাকের হামদ-ছানা কর্রিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেকে আবার কিছুই না বলিয়া দূপ কর্রিয়া রহিলেন। অবশেশে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ঘ, ঢুমিও কি ইহাত্ একমত আছ? আমি বলিলাম, ना, এই সৃরায় রাসুলুন্মাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ দেওয়া হইয়াহে। বিজয় এবং সাহায্য থামিয়া পড়াই উহার লண্ন। অনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন,আমিও ঢোমার সহিত একমত।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন जাব্বাস (রা) বলেন, সूরা নাসর নাযিল হইবার পর রাসূনুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "আমার কাছে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা আসিয়া গিয়াছে। লেই বৎসরই তাহার ইন্নিক্কা হইবার ছিন। আওखী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইঢে এইর্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, आবুন आनिয়া এবং যাহ্হাক (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন শে, এই সূরায় র্সূলুল্ধাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের সংবাদ আগাম দেওয়া হইয়াছে।

ইবন জানীীর (র) ....... ইব্ন আব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদিন মদীনায় অবস্থান করিত্তিহেলেন। হঠাৎ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আাল্লাহ আকবার, জাল্লাহ আকবার! আল্লাহ্র সাহাय্য ও বিজয় जসিয়া গিয়াছে। ইয়ামানবাসীরা আসিিয়া পড়িয়াছে। ఆনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিঞ্ঞাসা কর্রিল, হে আল্লাহ্র


রাসূল! ইয়ামানবাসীরা কেমন? র্রাসূন (সা) বলিলেন, "উহাদের হুদয় নর্ম ও স্বजাব কোমল। উ্যান তো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞা ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগাयী।

जাবারানী (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূন্ন্নাহ্ (সা) কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া আথিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম আহমদ (ন্) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বে, সৃরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) বুঝিয়া ফেনিয়াছিলেন যে, ঢাঁহার মৃত্য ঘনাইয়া আসিয়াছে। অনা এক বর্ণনায় আছে বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর মানেই রাসৃনুল্মাহ (সা)-এর মৃত্যুর পরোয়ানা।

তাবারানী (র) ....... ইবৃন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইবৃন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআানের ব্রে পূর্ণ সূরাটি সর্বশেষ নাযিন হয়, তাহা হইন সূরা নাসৃর।

ইমাম আহমদ (র) ....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ইইতে বর্ণনা করেন ハে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) ऊরু হইতে শেষ প্যর্য পাঠ করিয়া বলিলেন, সকল মানুষ ভালো এবং আমি আর আমার সাহাবাও ভালো। (তবে সকল মানুষ একদিকে, আমি আর আমার সাহাবা একদিকে) মনে রাখিও মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নাই তবে আছে ও্যু জিহাদ আর নিয়ত।

ইমাম বুখারী (র) ....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বনেন, রাসূनूল্মাহ् (সা) রুকু ও সিজায় অধিক পরিমাণে


ইমাম আহমদ (র) ....... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা)

 আমাকে এই নি́দ্দেশ দি́য়া রাখিয়াছেন বে, যখন মক্কা বিজয় হইয়া যাইবে এবং দলে দনে মানুষ দীনে ইসলামে প্রবেশ করিতে দেথিবে তখন ইহা পাঠ করিও। আার আমি উহা দেখিয়া ফেনিয়াছি।

ইব্ন জারীী (র) ....... উম্মে সাनाমা (রা) হইতে বর্ণना করেন বে, উম্মে সালামা (রা) বनেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) শেষ জীবনে উঠা-বসা, হাঁটা-চনা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় তিনি বলিলেনে, ইহা করিতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া ইইয়াছে। অতঃপর তিনি সূরা নাসุর আদ্যোপান্য পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র) ....... আদ্দুল্gাহ্ (রা) হইচে আবূ উবায়দা (রা) বর্ণনা করেন বে. অদ্দুল্মাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা)-এর উপর সৃরা নাস্র অবতীর্ণ হఆয়ার পর णिनि উश পাঠ कরিয়া এবং রুকুতে অধिক পরিমাণ品 و

আলোচ আয়াত্র দ্বিমত নাই। কারণ আরববাসীরা মনে করিত বে, মুহান্মদ যদি মক্কা বিজয় করিয়া উহাতত কর্ত্ত্ব প্রিষ্ঠা কর্রিতে পারে তো লে সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ফলে মক্লা বিজয় হওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে অরহ করে। মাত্র দুই বৎসরর আরবের সর্বত্র ইসনামের বিজয় পতাকা উড়িতে ুরু করে। সর্বত্রই যুসলমানদদর কর্ত্ত্ব বা হুকুমত প্রতিঠ্ঠিত হয়।

ইমাম আহমদ (র) ....... আবূ আম্মার (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, আবূ আমার (র) বলেন, জাবির ইব্ন আদ্মুল্মাহ্ (রা)-এর জনৈক প্রতিবেশী বলিয়াছিল বে, আমি একদিন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর জাবির ইব্ন আদ্মুলাহ্ (রা) আসিয়া আমাকে সালাম করিয়া মুসনমানদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও নানা বিদআত সৃষ্টির কथা আলোচনা কর্যিয়া কাদ্দিতে আরু করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূন (সা)-কে বলিতে ঞনিয়াছি বে, "যানুষ এক সময় দলে দলে আল্মাহ্র দীনে প্রবেশ করিয়াছে আাবার একদিন দলে দলেই দীন হইতে বাছির হইয়া যাইবে।"

## সূরা লাহাব

© আয়াত, ১ রুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহ্, নামে

১. ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্ণংস হউউক সে নিজেও।
২. উহার ধন-সম্পদ ও উহ্হার উপার্জন ঢাহার কোন কাজে আসে নাই।
৩. অচিরে সে দগ্ধ হইবে লেলিহান অগ্মিতে।
8. এবং তাহার শ্ত্রীও যে ইন্ধন বহ্ন করে।
৫. ঢাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বাতহায় যাইয়া একটি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া উচ্চ স্বরে یــاصـباصـاه বनিয়া ডাক দিলে কুরায়শের লোকজন তাঁহার কাছে সমবেত হয়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আচ্ছ, আমি যদি বলি এই সকালে বা বিকালে দুর্ধর্ষ শত্র বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে তো তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিনে? সকলে বলিল, হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করিব। এইবার রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহৃ্র কঠোর আयाব সम্পর্কে সতর্ক করিত্তেছি। এই কথা ঔনিয়া আবূ লাহাব বলিল, তুমি কি

 ঘোষণা ওুিয়া আবূ লাহাব হাত নাড়াইয়া বলিল, ধ্বংস হও তুমি, এধু জন্যই আমাদিগকে একর্রিত করিয়াছ না। তখন আল্লাহ্ তাআলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

এই আবূ লাহাব ছিল রাসূনুল্ধাহ্ (সা)-এর এক চাচা। তাহার নাম ছিল আব্দুল উয়্যা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। কুনিয়ত আবূ উতবা। তাহার চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্ণ লিল বিধায় তাহাকে আবূ লাহাব বলিয়া ডাকা হইত। সে রাসূলুল্দাহ্ (সা)-এর সহিত বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিত। রবীয়া ইব্ন আব্বাস দায়লী মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে একদিন যুলমাজায বাজারে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন : তে লোক সকল! তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবে তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আর বহু লোক তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত দেখিতে পাইলাম। টজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, লোকটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব।
 সকন চেট্টা এার শ্রমই ব্যর্থ। নিশ্চিতভাবে সে ধ্ধংস ও ক্ষত্পিষ্ত হইয়া গিয়াছে।

位
 আয়িশা (রা), মুজাহিদ, আত, হাসান এবং ইবৃন সিরীনন (র) প্রমুখ হইতে এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে বে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁছার সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আা্মান করিলে আবূ লাহাব বলিল, মুহাশ্মদ যাহা বলে যদি তাহা সত্যই হইয়া পড়ে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমি আমার সশ্পদ ৫ সন্তানদের দিয়া নিজকে শাস্তি হইতে বাচাইয়া লইব। এই প্রসংণে আল্লাহ্ ত'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।
 এবং তাহার ইন্ধন বহনকারী ং্ত্রী লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আবূ লাহাবের শ্তী ছিল কুরায়শের এক নেতৃস্থানীয়া মহিলা। তাহার নাম ছিল আরওয়া বিনতত হারব ইব্ন উমাইয়া। সকলের কাছে উল্মে জামীল নামে পরিচিতা ছিন। সে ছিন আবূ সুফিয়ানের বোন । কুফর ও খেদদ্রোহীতার কাজে সে স্বামীকে সাধ্য পর্রিমাণ সহবোগিত করিত। কিয়ামতের দিনও জাহান্নামের আঙ্̧েে সে স্বামীর সহবোগী হইবে।
 জাহান্নাম্মে পাকানো রর্জ্ৰ থাকিবে। মুজাহিদ, ইকর্রিমা, হাসান, কাতাদা, ছাওরী ও সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত আছে এব, এই কুলাগার মহিনাটি মানুশের চোগনখোরী করিয়া বেড়াইত বলিয়া ঢাহাকে হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছছন।

ইব্ন আব্বাস (রা), আওফী (র), আতিয়্যা, জদালী, যাহ्হাক ও ইবৃন যায়দ (র) বর্ণনা করেন, অাবূ লাহাবের ং্তী রাসৃনুন্ধাহ্ (সা)-এর যাতায়াত পাথ কাঁটা ফেনিয়া রাখিত। ইব্ন জারীর (র) ..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন ভে, শা'১ী (র) প্রমুখ বলেন, नন্বা শৃহখ্খল। মুজাহি (র) বনেন,

ইবุন আবূ হাতিম (র) ....... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আসম বিনতে আবূ বকর (রা) বনেন, সূরা লাহাব অবতীণ হ্রওয়ার পর উম্মে জামীল একটি ধারালো পাথর হাতে লইইয়া নিম্নের চরণটি আওড়াইতে আওড়াইতে রাস্নুন্মাহ্ (সা)-এর কাছ্ আগমন করে।

## 

 লোকট্টেকে অস্বীকার করি, তাহার দীনের সহিত শক্রুण পোষণ করি এবং তাহার সব কথা প্রত্যাখ্যান করি। রাসূলুন্মাহ্ (সা) তখন মসজিদে উপবিষ্ঠ ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাঁহার সংপে বসা ছিলেন। উল্মে জামীলকে আসিতে দেথিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ওই হত্যািিনী তো আসিয়া পড়িয়াছে। আমার আশংका হয় সে আপনাকে দেথিয়া ফেলে কিনা। রাসৃনুন্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, লে আমাকে কিছ্মেতেই দেখিতে পাইবে না। অল্পক্ষণের মধ্ব্য মহিনাটি আসিয়া আব̨ বকর (রা)-এর সস্থুখে উপস্থিত হয়। কিন্ু রাসূল (সা)-কে দেথিতে পাইল না। বলিল, আবূ বকর! đনিতে পাইলাম তোমার সংগী নাকি আমাকে গালি দিয়াছছ! আবূ বকর (রা) বলিলেন, কই না তো তিনি আপনাকে গালি দেন নাই। অতঃপর এই বলিয়া সে ফিরিয়া যায়, কুরায়শরা জানে বে, आমি তাঁাদের নেতার কন্যা।आবূ বকর বায়याর (র) ....... ইব্ন আব্বাস (রা) ইইতে করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সুরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্াহ্ (সা) आবূ বকর (রা)-কে সংণে লইয়া মসজিদে বসিয়া রহিয়াছেন। ইত্যবসরে আবূ লাহাবের স্ত্রী তথায় আগমন করে। দেখিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হূূূ! আপনি একদিকে একটু সরিয়া বসিলে সে আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে ন্। । রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, প্রয়োজন নাই। সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। অবশেষে মহিনাটি আসিয়া আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, হে আবূ বকর! তোমার সংগী নাকি আমাদের গালমন্দ করিয়াছে? আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই ঘরের প্রতুর শপথ। তিনি তো কবিত জানেনఆ না এবং তাঁার মুখ হইতে কখলো কবিতা বাহিরও হয় নাই। মহিলা বলিল, पूমি সত্যই বলিয়াছ। অবশেবে লে চলিয়া গেলে আবূ বকর (রা) রাসূলুল্মাহ (সা)-কে জিজ্ঞ্মাসা করিলেন, হযৃর! ও কি আপনাকে দেચিতে পায় নাই? রাসাসূন্নল্মাহ (সা) বলিলেন, না। ফেরেশতাগণ তাহার ও আমার মাবে আড়াল করিয়া র্রাখিয়াছিল!" উল্লেখ্য বে, এই সূরাটি রাসূলूল্লাহ (সা)-এর নবূওতের প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ বহন করে। কারণ এই সূরায় অবূ লাহাব ও তাহার ন্ত্রীর অఆভ পরিণামের সংব্বাদ দেওয়া হইয়াছে। আর মাত্যুর পুর্ব পর্य্ত ইহাদের কপালে ঈমান জোটে নাই। গোপনে প্রকাল্যে কোন প্রকারেই ঈমান আনার তাওফীক ইহাদ匕র হয় নাই। রাসূনুন্মাহ্ (সা)-এর আগাম সংব্বাদ অবশোে অক্ষরে অক্ষরে প্রি্যলিত হইয়াছে।

## সূরা ইখनাস

8 আয়াত, ১ রুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

## শানে নুযূল ও ফयীলত

ইমাম আহমদ (র) ..... উবাই ইবุন কাব (রা) হইরত বর্ণনা করেন বে, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন, মুশরিকগণ একদা বলিল, মুহাম্মদ! আমাদেরকে তোমার প্রতিপালকের বংশনামাটি একটু ৫নাও দেথি। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ ত‘‘অানা সূরা
 নাই। কারণ বে জন্মগ্ণণ করে তাহার একদিন মৃত্যু হইবেই আর বে মৃত্যুবরণ করে जন্যরা তাহার উত্তরাধিকার হয়। অথচ আল্লাহ্র মৃত্যুও নাই এবং ঢাহার কোন উত্তরসূরীী নাই। ঢাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই।

আবূ ইয়ালা মুসিনী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির (রা) বলেন বে, এক বেদুঋন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহান্মদ! তোমার প্রতিপালকের নসবনামাটা একটু বল দেখি। তখন আল্লাহ্ ত‘আলা সূরা ইখলাস जবতীী করেন।

তাবারানী (র) ..... আবূ হহায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূলূল্াাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি ব্ত্রুর একটি নিসবাঢ থাকে আর আল্মাহ্র


ইমাম বুখারী (র) ..... आয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) জ্মুদ্র একটি সৈন্যদনকে কোথাও এক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসার পর ঢাঁারা সেনাপতির বিরুদ্ধে এই নালিশ দাল্যের করিল ভে, সে প্রতি নামায়র কিরাাআতের শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করিত। बনিয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে এমন কেন কর্তিত। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, কারণ এই সূরায়

আল্লাহ্র তু ও পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে বিধায় ইহা পড়িতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ఆনিয়া রাসূনুন্লাহ্ (সা) বনিলেন ঃ "তাহাকে বন বে, আল্লাহ্ ত'আলাঞ তাহাকে ভালোবালেন।"

ইমাম বুখারী (র) সানাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক আনসাগীী সাহাবী কুবা মসজ্জিদের ইমামতি কর্রিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিন, সূরা ফাতিহার পর প্রথম্ম সূরা ইখলাস পাঠ কর্রিয়া পরে অন্য সুরা মিলাইতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এই নিয়মে পাঠ করিত্তে। এইভাবে কিছूদিন অতিবাহিত इওয়ার পর মুসন্ধীরা অভিভ্যো করিলে তিনি সাফ বলিয়া দিলেন বে, আমি এইভবেই পড়িতে थাকিব। ঢোমাদের ইচ্ম হয় আমার পিছনে নামাय পড়, না হয় আমি ইমামতি ছাড়িয়া দিতে প্রস্থুত আছি। অপত্যা মুসল্লীপণ आসিয়া রাসূনুল্gाহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা ফনাইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হৃুর! आমি এই সৃরাচ্টিকে ચুবই ভালোবাসি। ঔনিয়া রাসূনুল্ধাহ্ (সা) বলিলেন, "এই সূরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাত্ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছ্।"

অन্য এক বর্ণনায় আছে বে, হযরত আनাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূনুল্নাহ (西)-এর নিকট आসিয়া বनिन, হযূর! आমি সূরা ভালোবাসি। ఆनिয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) বनিলেন ঃ ইহার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াহে।

ইমাম বুथারী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার সুরা ইখলাস পাঠ করিতে অনিয়া
 হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বনিতেছি : "ইহা কুরजানের এক-ত্তীয়াংশের সমान"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাগণকে বলিলেন, ‘তোমাদের কেহ কি এক রাতে কুরআনের এক-ত্তীয়াশ্ পাঠ করিতে পরে না? তাহারা বনিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইश কি কাহার্রে পক্ষ সষ্ব? রাসূলুন্নাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন, সূরা ইখলাস কুরানের এক-ত্ততীয়াংশের সমান।"

ইমাম আহমদ (র) ..... অাবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, কাতাদা ইবৃন নু'মান (রা) একবার গোটা রাত সূরা ইখলাস পড়িয়া কাটাইয়া দেন। এই সংবাদ ধনিতে পাইয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) বনিলেনন, যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বনিতেছি, এই সূরাটি কুরানের অর্ধ্রে কিংবা (<লिয়াছ্ছেন) এক-ত্তীয়াংপশশর সমান।"

ইমম আহমদ (র) ..... आব্দুল্बাহ ইব্ন आयর (রা) ইইতে বর্ণনা কর্রেন বে, আদুল্নাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) এক হজলিসে

বनिতেছিলেন, তোমাদের কেহ কি সারারাত জাগিয়া কুরজানের এক-তৃতীয়াঃশ পাঠ করিতে পারিবে? উত্তরে জনতা বলিল, ইহা কি কাহারো পক্ষে সষ্ষব? অতঃপর তিনি বলেন, ঘ্যা, সম্ভব। সূরা ইখলাসই গোটা কুরঅানের তিন ভাগে এক ভাগ। ইত্যবসরে রাসূলूল্মাহ্ (সা) আসিয়া কথ্থাটি ఆনিতে পাইয়া বলিনেন, "আবূ আইয়েব ঠিকই বলিয়াছছ।"

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হহায়রা (রা) বলেন, রাসূলুন্মাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ তোমরা একত্রিত হইয়া বস, আমি আজ তোমাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ কুর্যান তিনাওয়াত করিয়া धনাইর। এই যোষণা ஆनिয়া আমরা অনেকেই একত্রিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছ্মক্ষণ পর রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইবার আমরা কানাঘুষা করিতে লাগিনাম বে, রাসূল (সা) তো আমাদিগকে কুরআনের একতৃত্য়য়ংশ ऊনাইবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। কিন্ুু এইভাবে চনিয়া গেলেন কেন? হয়তো আসমান হইতে কোন ওহী আসিয়া থাকিবে। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া বनिলেন : আমি ওয়াদা করিয়াহিলাম তোমাদিগকে কক্রআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়া ఆনাইব। ওন, এই সূরা ইখলাসই কুর্ানের এক-তৃতীয়াংণশর সমান।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ আইয়ব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ আইয়ূন আনসারী (রা) বলেন, রাসৃনুল্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ তোমরা কেহ কি এক রাত্রে কুরজানে তিনভাপের এক ভাগ পাঠ করিতে পার? লোন, কেহ কোন রাতে সূরা ইখলাস পাঠ করিলেই বলা যাইবে বে, সেই রাত্রে সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিয়া खেनिয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ....... উবাই ইব্ন কাব (রা) কিংবা জনৈক আনসারী হইতে বর্ণনা করেন ব্, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বা আনসারী ব্যাক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "বে ব্যক্তি সূরা ইখনাস পড়িন, সে যেন কুরআানের এক-তৃতীয়াশ্ কর্রিয়া एেनिन।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ মাসউদ


ইমাম আহমদ (র) ..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূন্ল্নাহ্ (সা) বলিয়াহ্থন ঃ "আচ্ছ, তোমরা কি প্রতিদিন কুরানের তিনভগের এক্ডাগ পাঠ করিতে অক্ষম?" উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, श্যা হৃযূূ! আমাদের ক্ষমতা ইহার চেয়ে অনেক কম। রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "ఆন আল্নাহ্ ত'আনা পবিত্র কুর্ানকে তিনভাপেবিভক্ত কর্য়য়াছেন সূরা ইখলাস হইল কুরজানের এক-ত্তীয়াশশ।

ইমাম আহমদ (র)..... উশ্মে কুলছूম বিনতে উক্কবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে কুলছ్ম (রা) বলেন, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বनিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"
ই<ঢে কাছীর ১১ত্ম ২ভ-৭৯

ইমাম মালিক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করিতে ত্ৰনিয়া বলিলেন : "ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কী ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, "জান্নাত।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে তনিয়াছি যে, তোমাদের কেহ কি প্রতি রাতে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়িতে পারে না? এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর জন্য অপেক্ষা কর্রিতেছিলাম যে, তিনি আসিয়া নামায পড়াইবেন। কিছুক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ পড়, আমি চूপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পড়িব? তিনি বলিলেন ঃ প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুইবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়। ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী

 আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার নামে চার কোটি দশ লক্ষ সওয়াব লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুআয ইব্ন আনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্ন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিবে আল্নাহ্ তা‘আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন।" তুিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে তো আমরা অধিক পরিমাণে ইহা পাঠ করিয়া অনেক প্রাসাদের মালিক হইয়া যাইব। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ আরো বেশী ও ভালো দানকারী।"

দারিমী (র) ..... সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিলে আল্নাহ্ তা‘আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ আর বিশবার পড়িলে দুইটি এবং ত্রিশবার পড়িলে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিবেন।" অনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, হুযূর! তাহা হইলে তো আমরা প্রাসাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইব। রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : "আল্লাহ্ তা‘আলা আরো প্রাচ্র্যময়।"

আবূ ইয়ালা মুসিनী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কেহ পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

আবূ ইয়ালা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ্ একদিনে দুইশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার নামে এক হাজার পাঁচশত সওয়াব লিখিয়া দিবেন, যদি তাহার কোন ঋণ না থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বनিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় ডান কাতে ঈয়া একশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়া জান্নাতে ঢুকিয়া পড়।"

আবূ বকর বায়্যার (র) .....আআনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "यে ব্যক্তি দুইশত বার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহার দুইশত বছরের তুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।"

ইমাম নাসায়ী (র) ........ বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মসজিদে প্রবেশ করি। দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় এই দুআটি পাঠ করিতেছে :

ওনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, লোকটি আল্লাহ্র এমন একটি মহান নামে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল यাহার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন এবং যেই নামে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তিনটি কাজ এমন আছে যাহা কেহ ঈমানের সহিত করিনে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহার সহিত ডাগর চোখা সুনয়না অপরূপ সুন্দরী হুরদের বিবাহ করাইয়া দেওয়া হবে। (১) হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। (২) গোপনে ঋণ আদায় করা ও (৩) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।" ঔনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্ধাহ্! কেহ ইহার একটি করিলে? রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যা, একটি করিলেও সে এই ফयীলত লাভ করিবে।"

आবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... জবির ইব্ন আদ্মুল্নাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, জাবির ইব্ন আদ্দুল্নাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সূরা ইখলাস পাঠ করিনে আল্লাহ্ ত‘‘আলা তাহার ঘর এবং গোটা প্রতিবেশী হইতে দার্রি্য দূর করিয়া দিবেন।

आবূ ইয়ালা মুসিনী (র) ..... আনাস ইবุন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর সংণে তাবৃকে অবস্থান করিতেছিলাম। সেইদিন ভেরবেলা সূর্य এত উজ্জীল ও কিনণণময় হইয়া উদিত হয় বেমনটি ইতিপৃর্বে আমরা কথনো দেখি নাই। কিছূছ্ষণ পর হযরত জিবরীলল (অ) তথায় আগমন করেন। রাসূনুল্নাহ্ (সা) তাহাক্কে জিঞ্gাসা করিলেন, ভাই জিবরীন! ব্যাপার কি? আজকের সকালের সূর্य এত কিরণময় ও উজ্জ্ণন হওয়ার কারণ কি? এমনটি जো ইতিপৃর্বে কথনো দেথি নাই। জিবরীল (আ) বনিলেন ঃ आজ মদীনায় সুআবিয়া ইব্ন মুতাবিয়া লায়ছীর ইনতিকান হয়। ঢাহার জানাযার জন্য আল্ধাহ্ ত'আলা সত্তর शাজার ফেরেশতত প্রেরণ করিয়াহেন। রাসূনুন্নাহ্গ; (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : কোন্ आমলের বদ্রৗলতে সে এত ফ্যীলত नाভ করিন? জিবরীল (আ) বनिলেন : সে দিন-রাত হাঁট-চনা উঠা-বসা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করিত। आপনি তাঁহার জানাयায় শরীক হইবার ইচ্ঘ করিলে যমীনের দূরত্ সংকোচন করিয়া আমি আপনাকে সেখানে নিয়া যাইতে পারি। ইহাতে সম্মত হইয়া রাসূনুল্নাহ্ (সা) ঢাহার জানাযায় শরীক হন।

ইমাম আহমদ (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন রাসূনূল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমার সাক্ষঙৎ হইলে आমি দ্রুত তাহার হাত ধর্রিয়া ৫েলিয়া বলিলাম, হযূর! ঈমানদার কি করিলে মুক্তি নাভ করিতে পারে? রাসূনুল্নাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার মুখ সংযত কর, নিজের ঘরে বসিয়া থাক এবং পাপের ক্মার জন্য কান্নাকাটি করিতে থাক।" কিছूদিন পর আবার দেখা হইলে এইবারও ামি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। তিনি বলিলেন, উকবা! আমি কি তোমাকে সর্ব্বোত্তম এমন তিনটি সূরা শিখাইয়া দিব যাহা তাওরাত, ইজীল, यবূর ও কুর্রান সব কয়টট আসমানী কিতবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। आমি বলিলাম, হ্যাঁ বলুন। তখन তিনি আমাকে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর্রিয়া ఆনান। অতঃপর বলिলেন, উকবা! এই সূরা তিনটি ডুমি ডুলিয়া যাইও না এবং এইওনি না পড়িয়া ঘুমাইও না। উকবা (রা) বলেন, ইহার পর আমি এই সূরাঔলি ভুলিয়াও যাই নাই এবং কোন রাতে পড়িতেও ভুলি নাই। ইহার কিছুদিন পর পুনরায় আমি রাসূন্নান্ (সা)-এর সरिত সাক্ষাত করিয়া তাंशার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আপনি কয়েকটি ফ্যীনতপৃর্ণ আমল শিখাইয়া দিন। রাসূলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, উকবা! বে তোমার সহিত অণ্মীয়ত ছ্নিন্ন করে, তুমি তাহার সহিত আঅ্ঘীয়ত রক্ষা করিয়া চল, বে তোমাকে বঞ্ধিত করে তুমি তাহাকে দান কর এবং বে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাহাক্ ক্ষমা কর।"

ইমাম বুখারী (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা :(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিরাত্রে ওইতে যাইয়া দুই হাতের তালু একত্রিত করিয়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া উহাতে ফুঁক দিয়া সম্ভব পরিমাণ তিনবার নিজের মাথায়, মুখমণ্জেে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মুছিয়া লইতেন।

## 



(r)

১. বল, তিনিই আল্লাহু, একক ও অদ্বিতীয় ।
২. আল্লাহ্ কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।
৩. তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।
8. এবং তাঁহার সমতুন্য কেহই নাই।

তাফসীর ঃ এই সূরার শানে নুযূল ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইকরিমা (রা) বলেন, ইয়াহুদীরা বলিত, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়রকে উপাসনা করি, নাসারাগণ বলিত, আমরা আল্লাহ্র বেটা ঈসার উপাসনা করি, মাজূসীরা বলিত, আমরা সূর্य ও চন্ত্রের উপাসনা করি, মুশরিকরা বলিত আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকি। তো এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্মাহ্ তাআলা বলিলেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন, আমাদের মা‘বূদ হইলেন, মহান আল্জাহ্। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তিনি বে-নজীর, অতুলনীয় ও মুখাপেক্ষীইীন। তিনি ব্যতীত কেইই উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নহে।
 সেই সত্তাকে বলা হয় বিপদাপদ ও যাবতীয় সমস্যায় গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা
 সহনশীল,. জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় এবং এই সব কয়টি গুণে যিনি পরিপূর্ণ ও পূর্ধাপভাবে গুণাব্বিত। তিনি হইলেন, একমাত্র আল্লাহ্।



थাকিবেন। হাসান (র) আরো বলেন, যিনি চিরজ্জীব, চিরস্शায়ী ও অক্ষয়। ইকরিমা (র) বলেন, यিনি পানাহার কর্রে না এবং যাহার অতান্তর হইতে কোন কিছু বাহির হয় না। রবী ইবিন আনাস (র) বলেন, यিনি কাহকেও জন্ম দেন না এবং যাঁহকে জন্ম দেওয়া হয়
 ব্যাখ্যাणিই সবচেফ্যে ভালো।

ইবৃন মাসউদ, ইবุন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা), মুজাহিদ, আব্দুল্নাহ ইব্ন বুরায়দা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ন (রা), আতা ইব্ন আবূ রাবাহ, আতিয়্যা,
 শা‘বী (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না। হাকিম আবুল কাসিম তাবারানী কিতাবুস সুন্নाহ्য় ْ ${ }^{\circ}$ বস্তুত আল্লাহ্ অ'আলা এই সবণলি ঔণেই শুণান্বিত।

जर्थाৎ তाহाর কোন সন্তান নাই,
 বলেন, আল্লাহ়র কোন সংগিনী নাই। बেমন অন্য এক আয়াত্ আল্লাহ্ বলেন ঃ


অর্থাৎ তিনি আকাশমঙ্ণী ও পৃথিবীর সৃষ্কিকর্ত। তাঁহার সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ তাঁহার ী্ত্রী নাই। বস্তুত তিনিই সবকিছ্ম্র স্রষ্।।

বুখারী শরীফে আছে বে, রাসূনুল্লাহ্ (সা) বলেন, "কষ্ঠদায়ক কথায় そৈর্যধারণকারী আল্লাহ্ অঢ়পক্ষা আর কেহ নাই। মানুষ তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিষ্ুু ইহার পরও তিনি তাহাদিগকে জীবিকা দান করেন ও শান্তি দান করেন।"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হৃরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্াহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আদমের সন্তানরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহাদের পক্ষে ইহা উচিত ছিন না। তাহারা আমাক্ গানি দেয় ইহা তাহাদের পক্কে উচিত ছিন না। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন এইভবে করে বে, তাহারা বলে, আল্লাহ্ প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিছুতেই সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অথচ প্রথমবার্রে সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের তুলনায় মোটেই সহজ ছিন না। আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হইন— তাহারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমি এক ও অমুখাপেকী, কাহাকেও জন্ম দেই নাই এবং আমাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই, আর আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

## সূরা ফালাক ও नाস্দ

ইমাম আহমদ (র) ....... यির ইব্ন হাবায়শ (র) বর্ণনা করেন বে, যির ইবৃন হুবায়শ (র) বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা‘ব (রা)-কে বলিলাম, ইবৃন মাসউদ (রা) णাঁার সসহাফে সূরা ফালাক ও নাস লিঢেন না। উবাই ইব্ন কাব (রা) বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি বে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছেন, জিবরীল (আ) ঢাঁহাকে বनिয়ाছছন जাহা পাঠ করিলাম। সুতরাং আমরাও তাহাই বनিব, याহা রাসূলুল্নাহ্ (সা) বनिয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... যির (র) হইতে বর্ণনা করেন বে, যির (র) বলেন, আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-কে সূরা নাস ও ফালাক সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূন্লুল্লাহ্ (সা)-কে এই সূরা দুইটি সশ্পক্কে জ্ঞ্ঞ্সসা করিয়াছিনাম। উত্তরে তিনি বলিলেন : ‘আমাকে বলা হইয়াছে। ফলে আমি তোমদেরকে বলিয়াছি, অতএব তোমরাও বল।’ উবাই (রা) বনেন, রাসূলুন্নাহ্ (সা) আমাদররকে. বলিয়াছছন তাই আমরাও বनि। মুসনাদh আবূ ইয়ানা ইত্যাদিতে আছে বে, হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইট্টিকে কুরআনেন অংশ মনে করিতেন না। কারী ও ফকীহদের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ বে, ইব্ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআান শরীফ্ লিখিঢেন না। কারণ সষ্ববত তিনি ইश নবী করীম (সাi)-এর কাছ হইতে ৃনেন নাই এবং নির্ভ্র্যযোগ্য সূত্রে তাহার কানে এই সংবাদ পৌছেও নাই বে, এই সূরা দুইটি পবিত্র কুরআানের অংশ। কিন্ুু পরবর্তী সময়ে তিনি এইমত প্রত্যাহার করেন।

ইমাম মুসনিম (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (র্রা) বলেন, রাসূনুন্দাহ্ (সা) বনিয়াছেন : "তোমরা কি জান বে, এই রাত্রে আমার ঊপর এমন কয়টি আয়াত অবতীর্ণ ইইয়াছে যাহার সমতুন্য আয়াত আর দেখা যায় না।" অতঃপ্র তিনি সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলूল্নাহ্ (সা)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া মদীনার গলি দিয়া হॉটিতেছেিাম। কিছ্ম.ফশ চনার পর রাসূনুন্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উকবা এইবার ঢুমি আসিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বস। আমি পাছে রাসৃলুল্লাহ্ (সা)-এর নাফ্রমানী হইয়া যায় এই ভয়ে চড়িয়া বসিনাম আর তিনি নামিয়া গেলেন। কিহুদ্ষণ পর তিনিও ঘোড়ায় আরোহণ করিলেন। অতঃপর বনিলেন, উকবা! তোমাকে আমি দুইটি উত্তম

সূরা শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম দিন, হে আল্নাহৃর রাসূল! অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িয়া ৫নাইলেন। অতঃপর নামাযের জামাআত দাঁড়াইয়া গেলে রাসসূলুল্নাহ্ (সা) ইমামত কৃরিলেন এবং নামাব্যের মধ্যে এই সুরা দুইটি পাঠ করিলেন। নামাय শেবে তিনি পুনরায় আমাকে লইয়া চলিতে খরু করেন। পথিমধ্যে তিনি আমকে বনিলেন, উকবা! প্রতিদিন ঘুমাইবার পৃর্ব্বে ও ঘুম ইইতে উঠিয়া এই সূরা দুইটি পাঠ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) .....টকবা ইব্ন ‘আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইব্ন ‘আমির (রা) বলেন, রাসূলূল্নাহ্ (সা) আমাকে প্রত্যেক নামাভের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ কর্রার নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)..টকবা ইব̣ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইবৃন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্ধাহ্ (সা) বলিয়াছছন ঃ "তুমি সূরা নাস ও ফানাক পাঠ কর। কারণ এমন সূরা তুমি দ্মিতীয়টি আর পড় নাই।"

ইমাম আহমদ (র) .....উকবা ইব্ন ‘আমির (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্মাহ্ (সা)-কে একটি খচ্র হাদিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করেন আর আমি উহার রশি ধরিয়া টানিতে থাকি। পথিমধ্যে রাসূনুল্নাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিবে। কিষ্মু ऊুনিয়া আমি বেশী খুশী হই নাই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, বোধ হয় पুমি ইহাকে ছৌ মনে করিয়াছ ? না, ঢুমি নামােে পড়ার মত এমন সৃরা দ্বিতীয়টি তুমি আর পড় নাই। ইমাম নাসায়ী (র) .......উকবা ইবৃন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন শে, রাসূন্ন্নাহ্ (সা) বনিয়াছেন ঃ আশ্রেয় প্রার্থনা করার জন্য সূরা নাস ও ফানাকের মত অন্য কোন সূরা নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ..... উকবা ইবৃন ‘आমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, উকবা ইবৃন ‘আমির (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্बाহ্ (সা)-এর সংণে शাট্তিছেছিনাম। পথিমধ্যে তিনি आমাকে বলিলেন ঃ "উকবা! পড়।" আমি বলিলাম, কি পড়িব? কিছুফ্প চুপ থাকিয়া তিনি আবার্রে বলিলেন, "পড়।" আiমি বলিলাম, কি পড়িব হে आা্লাহ্র রাসূল! এই তিনি বলিলেন : : পাঠ করিলাম। অতঃপর রাসূনুল্बাহ্ ( সাঁ) বনিলেন ó "প্রার্থনা করার এবং আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই সূরার ন্যায় সূরা দিতীয়টি জার নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ..... উকবা ইবৃন ‘आমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন यে, উকবা ইব্ন ‘অমির (রা) বলেন, রাসূনুন্নাহ্ (সা) এই দুইটি সৃরা ফজর নামাयে পাঠ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) .... উকবা ইব্ন ‘আমির (রা) হইতে বর্ণনা কর্রেন বে, উকবা ইবৃন ‘আমির (রা) বলেন, একদ্দা রাসূলুল্নাহ্ (সা) আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর আমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিনাম। এক সময় তাঁার দুই পাঁ্যে হাত রাখিয়া আমি বলিলাম, হহূূ! আমাকে সূরা হুদ অথবা সূরা ইউসুফ পড়িয়া ৎনান। তিনি বनিলেন ঃ "সূরা ফালাক অপপক্না উপকারী সূরা আর নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ...... ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) বনেন, রাসূলুল্নাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন : হে ইব্ন আবিস! আমি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের সর্বোত্তম উপকরণ শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন, ফালাক ও নাস এই দুইটি সূরা। ঊপরে এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি কি তোমাকে এমন তিনটি সূরা শিক্ষা দিব কি, याহার ন্যায় অন্য কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন কোন কিতাবেই নাযিল হয় নাই। তাহা হইল সূরা ইখলাস ফালাক ও নাস। ইমাম আহমদ (র).... আবুল আ‘লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আ‘লা (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। বাহন কম থাকার দরুন আমরা পালাক্রমে আরোহণ করিতেছিলাম। এক সময় আমার কাঁধে হাত রাখিয়া রাসূলুল্মাহ্ (সা) আমাকে সূরা ফালাক ও নাস পড়িয়া ুনাইয়া বলিলেন ঃ "নামাযে তুমি এই দুইটি সূরা পাঠ করিও।"

ইমাম নাসায়ী (র) .......আব্দুল্ধাহ ইব্ন আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্মাহ ইব্ন আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন : পড়। কিন্তু আমি কি পড়িব খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। এইবার আমি সূরা ইখলাস পাঠ করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, "পড়।" এইবার আমি সূরা ফালাক পাঠ করিলাম। রাসূলুল্নাহ্ (সা) পুনরায় "পড়" বলিলেন। আমি এইবার সূরা নাস পাঠ করিলাম। এইবার রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "ঠিক এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। এই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য এই সূরাগুলির ন্যায় দ্বিতীয় আর কোন সূরা নেই।"

ইমাম নাসায়ী (র) .......জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ হইতে (রা) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্নাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, "জাবির! পড়।" আমি বলিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ? কি

 বলিলেন : "এই সূরা দুইটি পাঠ করিও, এমন সূরা আর নাই।"

ইমাম মালিক (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্মাহ্ (সা) অসুস্থ হইলে সূরা ফালাক. ও সূরা নাস পাঠ করিয়া দম করিত্ন। কিন্তু রোগ বাড়িয়া গেলে আমি নিজে সূরা দুইটি পাঠ করিয়া তাঁহার হাত দ্বারাই ঢাঁহার গা মুছিয়া দিতাম। সূরা নূর-এর তাফসীরে হযরত আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন ও মানুষের চোখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এই সূরা ফালাক ও নাস অবতীর হওয়ার পর সব ছাড়িয়া এই দুইটি সূরাই পাঠ করিতেন।

ইবনে কাছীর ১১তম খঙ-b০

## সূরা एললাক

৫ আয়াত, ১ র্रককু, মাদানী



দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. বল, ‘আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার,
২. ‘তিনি यাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
৩. ‘অनিষ্ট হইতে রাত্রির যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,
8. এবং সেই সমস্ত নারীদিগের অনিষ্ট হইতে, यাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।
৫. 'এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।’

তাফ্সীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ, ইব্ন আকীল, হাসান, কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাযী, ইব্ন যায়দ এবং মালিক (র) হইত্ওে এইর্দপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, فَالِقِ

 অর্থ সৃষ্টি। অনুরূপভাবে যাহ্হাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সমস্ত অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। কা‘ব আহবার (র) বলেন, il চিৎকার করিয়া উটে।

ইবন আবূ হাতিম (র) .......যায়দ ইব্ন আলী •(র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আলী (র) বলেন, আমি আমার পূর্বপুরুযদের নিকট তনিয়াছি í একটি গভীর গর্তের নাম, যাহা ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হর্ইয়াছে। উহা খুলিয়া দেওয়া হইলে অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিতে ুরু করে। আমর ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইর্রপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসংগে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহার সনদ গ্রহণযোগ্য নহে। আবূ আব্দুর রহমান জাবালী (র) বলেন, নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে্য প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ
 ছাবিত বুনানী ও হাসান বসরী (র) বলেন, জাহান্নাম, ইবলীস এবং তাহার বংশধর ও ட "َـَ

إذا
 ইমাম বুখারী (র) মুজাহিদ (র) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব কুরাযী, যাহ্হাক, খুসাইফ, হাসান এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অন্ধকার হইয়া যায়।

যুহরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ সূর্বের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অস্ত যায়। আতিয়্যা ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা বিলুপ্ত হয়। আবুল মাহযাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,
 পতनকে

ইব্ন জারীর (র) ....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা
 কিন্তু ইহা মূলত রাসূনুল্নাহ্ (সা)-এর কথা নয়। অনেকের মতে غ́ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল চন্দ্র।

ইমাম আহমদ (র) হারিছ ইব্ন আবূ সালামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইব্ন আবু সালামা (র) বলেন, আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্মাহ্ (সা)
 هـَذَا الْنَـَاسـق اذَا وَقَـبَ হাদীসটটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।
 যাদুকররা যখন মন্ত্র পড়িয়া গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

ইব্ন জারীর (র) ....... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন, সাপ এবং জিন-ভূতের মন্ত্রের চেয়ে শিরকের নিকটত্ম আর কিছু নাই। অন্য এক হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ? রাসৃলুল্মাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যা, তখন জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ

আর সম্ভবত ইহা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর যাদুগ্রস্ত হওয়ার পরের ঘটনা। অতঃপর রাসূলুল্নাহ্ (সা) সুস্থ হইইয়া যান।

ইমাম আহমদ (র) .......যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলূল্নাহ্ (সা) উপর যাদু করে। ইহাতে তিনি কয়েকদিন যাবত অসুস্থ হইয়া পড়েন। অতঃপর জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন : এক ইয়াহুদী আপনাকে যাদু করিয়াছে এবং গ্রন্থি বাঁধিয়া অমুক অমুক কূপে রাখিয়া দিয়াছে। আপনি সেইতুলি উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠাইয়া সেইগুলি উঠাইয়া আনিলেন এবং গ্রন্থিগুলি খুলিয়া ফেলার সংগে সংগে তিনি সুস্থ হইয়া যান। কিন্তু রাসূলুল্নাহ্ (সা) এই কথা কোন দিন্ সেই ইয়াহদীকে বলেনও নাই এবং ইন্তিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাহার সম্মুখে কখনো মুখ ভার করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র) .......আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্নাহ্ (সা)-কে যাদু করা হয়। ফলে ग্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও তাঁহার মনে হইত তিনি স্ত্রীদের কাছে আসিয়াছেন। একদিন তিনি বলিলেন, আয়িশা! আল্লাহ্ ত‘‘আলা আমাকে ইহার চিকিৎসা বাতাইয়া দিয়াছেন। দুই ব্যক্তি আসিয়া একজন আমার শিয়রের কাছ্, আর অপরজন আমার পায়ে কাছে বসে। অতঃপর মাথার কাছে বসা ব্যক্তি অপরজন্কে জিজ্ঞাসা করে, এই লোকটির কি হইয়াছে? উত্তরে সে বলিল, ইহাকে যাদু করা ইইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে যাদু করিল? উত্তরে সে বলিল, লবীদ ইব্ন হাসান নামক এক মুনাফিক ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদু কিসে করিল? উত্তরে সে বলিল, মাথার চূল ও চিরুনীতে। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় করিল? সে বলিল, তাজা খেজুর বৃক্ষের ছালে পাথরের নীচে দরদান কৃপে। আয়িশা (রা) বলেনঃ

ইহার পর রাসূলুল্নাহ্ (সা) সেই কৃপের নিকট আসিয়া কূপের ভিতর হইতে উহা উত্তোলন করান। অতঃপর বলেন, এই কূপটিকেই আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিন। উহার পানিগুলি যেন মেহেদী মাখানো আর উহার চতুষ্পার্শ্বের খেজুর বৃক্ষগুলি যেন শয়তানের মাথা। আয়িশা (রা) বলেন, হে আল্মাহ্র রাসূল! ইহার তো প্রতিকোধ নেয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ‘আল্লাহ্ আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন। আমি চাই না যে, সমাজে একটা বিশেংখলা সৃষ্টি হউক।’ ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-ও এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

মুফাস্সির ছালাবী (র) স্বীয় তাফসীরে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস ও আয়িশা (রা) বলিয়াছেন : এক ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর খেদমত করিত। এই সুযোগে ইয়াহুদীরা তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহার মাধ্যমে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর মাথার কিছু চুল ও তাঁহার চিরুনীর কয়েকটি কাঁটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া উহাতে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর উপর তাহারা যাদু করে। আর এই কাজে অগ্রণী ভৃমিকা পালন করে ইব্ন আ‘সাম নামক এক ব্যক্তি। অতঃপর তাহারা সেই চূল ও চিরুনীর কাঁটাগুলি যারওয়ান নামক একটি কূপে পুঁতিয়া রাখে। ইহাতে রাসূলুল্মাহ্ (সা) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মাথার চুল পড়িয়া যাইতে শুু করে। এইভাবে ছয় মাস কাটিয়া যায়। এই সময়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও মনে করিতেন আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দুই ফেরেশতা আসিয়া একজন তাঁহার শিয়রের কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে উপবেশন করে। অতঃপর পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা মাথার কাছে বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে, লোকটির কি হইয়াছে? বলিল, যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কে করিল? বলিল, লবীদ ইব্ন আ'সাম ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কি দ্বারা করিল? বলিল, চूল ও চিরুনী দ্বারা।। জিজ্ঞাসা করিল, উহা কোথায় আছে? বলিল, খেজুর বৃক্ষের ছাল ও পাথরে করিয়া কৃপের তলে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া রাসূলুল্নাহ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ঃ আয়িশা! জান, আল্লাহ্ আমাকে আমার রোগ সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়াছেন? অতঃপর তিনি আলী, আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও যুবায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কূপের তলা হইতে পাথরখণ্ড ও খেজুরের ছাল উঠাইয়া আনেন এবং উহাতে রাসূলুল্নাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ও চিরুন্নীর কাঁটা পাওয়া যায় এবং উহাতে বারটি গ্রন্থি বিশিষ্ট একটি সূতাও পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করেন। এই সূরা দুইটির একটি আয়াত পড়ার সংগে সংগে সূতার একটি করিয়া গ্রন্থি আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং রাসূলুল্মাহ্ (সা) ধীরে ধীরে সুস্থতা ও শান্তি অনুভব করিতে থাকেন। এইভাবে সর্বশেষে গ্রন্থিটি খুলিয়া যাওয়ার সংগে সংてগ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যান। তখन জিবরীল (আ)-ও এই দু আটি পাঠ করিতেছিলেন :

অতঃপর তিনি বলিলেন : "হে আল্লাহ্র রাসূল! এই নরাধমকে ধরিয়া দেন মারিয়া ফেলি। উত্তরে রাসূলুল্নাহ্ (সা) বলিলেন : আমাকে তো আল্লাহ্ তা‘আলা সুস্থ করিয়া দিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে একটি অনিষ্ট সৃষ্টি করা আমি অপছন্দ করি।"

## সূর্রা নাস

> ৬ আয়াত, ১ রুুকু, মাদানী


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

১. বল,‘ অামি শরণ নইতেছি মানুষ্রে প্রিপানকের,
২. 'মানুষের অধিপতির,
৩. 'মানুষের ইলাহের নিকট,
8. 'আঅ্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে,
৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
৬. ‘জিনের মধ্য ইইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে।’

তাফসীর ঃ এই সূরায় আল্লাহ্ তা‘আলার তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা সমগ্গ সৃষ্টিকুলের রব, সকলের মালিক ৮ মাবূদ। বস্তুমাত্রই তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার মালিকানাধীন সম্পদ ও তাঁহার দাস। এই জন আল্লাহ্ তা‘আলা আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে এই তিনগুণে গুণাब্বিত সত্ত্বার নাকে আञ্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতা শয়তানের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, আল্নাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক মানুষৈর উপরই শয়তানকে লেলাইয়া দিয়াছেন। এই শয়তানের অনিষ্ট হইতে সেই রক্ষা পায়, আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন। সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা). বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সহিতই শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে।" শুনিয়া সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আপনার সহিতও আছে কি? রাসুলুল্মাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যা, আছে বৈকি। তবে

আমারটা আল্লাহ্র সাহায্যে আমার অনুগত ইইয়া গিয়াহে। ফলে. সে আমাকে ভালো পরামর্র দিয়া থাকে।' সহীश বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে বে, রাসূনুল্নাহ্ (সা) একদা ইতিকাফ করিতেছিলেন, রাত্রিকালে হযরত সফিয়্যা (রা) ঢাঁহার সাথে দেখা করিতে আসেন। চলিয়া যাওয়ার সময় ঢাঁাকে প্পীছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূলূল্নাহ্ (সা) সাথে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুই আনসার়ী সাহাবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তাঁহারা রাসুনूল্নাহ্ (সা)-কে দেথিয়া দ্রুত কাটিয়া পড়েন। সংংগ সংগগ রাসূনুল্ধাহ (সা) তাহাদিগকক ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন ঃ এই মহিনাটি আমার श্তী সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।" তাঁহারা বলিলেন, সুবহানাল্ধাহ! হে আল্লাহ্র রসূল! (ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিন?) রাসূনুন্নাহ (সা) বলিলেন, "শোন শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে। আমার আশংকা হইয়াছিল তোমাদের মনে কোন সংশয় বা কু-ধারণা সৃষ্টি হয় কিনা।"

आবূ ইয়ালা মুসিলী (র) .......আানাস ইবุন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আনাস (রা) বনেন ঃ রাসূন্নুল্নাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শয়তান হুদয়ের ঊপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহ্র বিকরে নিক্ত হইলে তাহার হাত সরিয়া যায় আর আল্লাহ্র কथ্া ভুনিয়া গেলে হুদল্যের উপর পুরাপরি ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ফেনে। কুরআনে ইহাকে ওয়াসওয়াসু খান্নাস তथা আশ্মণগোপনকারী কু-মন্তণাদাতা বলা হইয়াছে।"

এক বর্ণনায় আছে যে, রাসৃনून्बाহ् (সা) একদিন গাধার পীঠঠ চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হোচট খাইয়া পড়িলে তাঁহার সংগী বনিয়া উঠিন, শয়তান বরবাদ इউক। ऊनिয়া রাসূনूল্নাহ (সা) বলিলেন ঃ "এই কথা বলিও না। কারণ ইহাত্ শয়তান গর্বিত হইয়া বলে আমি আমার শক্তি বলে তাহাকে পরাভ্ভূ করিয়া দিয়াছি। আর यদি তুমি বিসমিল্লাহ বল, ঢো শয়তান নত হইয়া যায় এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া নেয়। এমনকি নিজেকে মাছির ন্যায় ছোট মনে করে।" ইহাতে প্রমাণিত হয় বে, অন্তরে আল্লাহর যিকর থাকিলে শয়তান নত ও পরাজিত হয় আর অন্তরে আল্নাহ্র যিকর না থাকিলে শয়তান মাথাচাড়া দিয়া উঠে ও নিজেকে বড় মনে করিতে ওরু করে।

ইমাম আহমদ (র) ........অাবু হরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুলুাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ মসজ্রিদে গিয়া বসিলে জীব-জানোয়ার ফুসলানোর ন্যায় শয়তান তাহাকে ফুসলাইতে ওরু করে। यদি সে চুপ করিয়া থাকে তো এই সুয্যাগে শয়তান তাহাকে নাকে রশি কিংবা মুথে লাগাম লাগাইয়া ফেলে।"
 হুদไ্যের প্রতি ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহ্র যিকর হইতে উদাসীন হইবা মাত্র শয়তন কু-মন্তণা দিতে তরু করে আর যিকরে লিপ্ত হইয়া পডড়েলে কাটিয়া পড়ে। মাজাহিদ এবং কাতাদা (র)-ও এইর্রপ মত প্পে করিয়াছেন। মু'তামিরি ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার আব্বার মুটে খনিয়াছি বে, সুখ ও দুঃধখের সময় শয়তান মানুষের অত্তর ফুঁক দিয়া কু-মম্তণা দেওয়ার চেষ্ঠt করে। কিন্তু মানুষ আল্gাহ্র কথ্থা শ্যরণ করিলেলে সে কাটিয়া পড়ে। আওফী (র) .... ইবৈন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ব্যে, তিনি বলেন : শয়তান মানুষকে অপকর্মের নির্দেশ দেওয়ার পর মানুষ উহা মানিয়া লইলে সে সর্রিয়া যায়।


 হইয়াছে। সুতরাং জিনদের ক্ষেত্রেও الـــّا ব্যবহার করা তো কোন দোষ নাই। মোটকथা শয়তান মানুষ ও জিনের অর্ত্তরে কু-মন্তণণা দিতে থাকে। পরবর্তী আয়াত ;--
 ‘দেয় তাহ্হরারা সানুষ ৫ জিন উভয়ই হইতে পার্। দ্বিতীয়ত, কুমন্ম্রণা দানকারী মানুষও হইতে পারে আবার জিনও ইইতে পারে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ ত‘আালা বলেন :
 আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানুম শয়ততনরেরকে শত্রু বানাইয়াছি।

ইমাম অহমদ (র) ....... आবূ यর (রা) হইঢে বর্ণনা করেন বে, আবূ यর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসৃনুল্লাহ (সা)-এর নিকট অসিয়া দেখি, তিনি মসজ্টিদে বসিয়া आছেন। ফলে आমিও বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আবু যর! নামাय পড়িয়াছ? आমি বলিলাম, জ্বি না। তিনি বनিলেন ঃ যাও, উঠিয়া নামাय পড়িয়া आস। आমি উঠিয়া নামায পড়িয়া আবার অসিয়া বসিলে তিনি বলিলেন : आবূ যর! জিন ও

 आমি জিঞ্sাসা করিলাম, হৃূর! নামাय কেমন জিনিস? জিনি বলিনেেন ঃ जালো জিনিস।
 আল্লাহ্র রাসূল! রোযা কেমন? তিনি বলিলেন ঃ ষথথ্টে হওয়ার মত ফর্য এবং আল্লাহ্র নিকট উহার মৃन্য অনেক। आমি বলিলাম, হে আল্নাহ্র রাসূন! সাদকা কেমন? তিनि বলিলেন ঃ ক<্য়কঞুণ বৃদ্ধি করিয়া ইহার সওয়াব দেওয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূন! কোন্ সাদকা সর্বাপপক্মা উত্তম? তিনি বলিলেন ঃ যে সাদকা অভাব থাকা সত্ত্ণেও দেওয়া হয় আর যাহা গোপনে কোন দরিদ্দিকে দেয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহৃর রাসূল! সর্ব্রথম নবী কে? তিনি বলেন ঃ आদম (অা)। আমি বলিলাম, আদম (আ) कি নবী ছিলেন? তিনি বলিলেন ঃ হ্যा। এবং তাহার সহিত আল্লাহ কথাও বनिয়াছিলেন। আমি বলিলাম, एে আল্লাহুর রাসূল! রাসূলদের সং্থ্যা কত? তিনি বলিলেন : ত্তিনত তের জন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরে নাযিলকৃত সর্বাপেক্ষে সপ্মানিত আায়াত কেননৃটি? তিনি বলিলেন ঃ আয়াতুল কুরসী।

ইমাম আহমদ (র) .......ইব্ন आাব্dাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন বে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুন্নাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেনে, থে আল্লাহ্র রাসূল! आমার মনে অনেক সময় এ্র কু-ধারণা সৃষ্ হয় যাহা প্রকাশ করা অপপশ্মা আসমান হইতে পড়িয়া মরাই আমার নিকট বেশী সহজ ও প্রিয় মনে হয়। অनिয়া রাসুন্লুাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্ধাহ আকবর, আল্ধাহ আকবর, সমস্ত প্রশংসা লেই आল্লাহর যিনি শয়়তানের ষড়यব্রকে কু-মন্রণায় পরিণত করিয়া দিয়াডছেন।" ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসায়ী (র) মনসূরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

## 

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩০২(উ)—৫,২৫০

ইসলামিক ফাউভ্ডেশন বাহ্লাদেশ


[^0]:    ইবনে কাছীর ১১তম খc-৩২

[^1]:    ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মুহাম্মদ ইব্ন কা‘ব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ
     আখিরাতের মধ্যবর্তী কাল।

[^2]:    ইবনে কাছীর ১১তম খ্--৫৪

[^3]:     সুদর্শন বার্তাবহ ফেরেশতার আননীত বাণী, তিনি হইলেন হযরত জিবরীল (আ)। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), শাবী, মায়মূন ইব্ন মিহরান, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

