

ধ্ম্, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
 जाएय

## গ্小गশক:

## হাদীছ ফাউণণলন বাহ্াদদে

কাজनা, রাজশাই্रী ।



 জয় পুরহাট।

Monthly AT-TAHREEK an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahib Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba \& Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health \& Medicine 7. News: Home \& Abroad \& Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.



## Monthly AT-TAHREEK

Chief Editor: Dr.Muhainmad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain
Published by: Fades Foundation Bangladesh.
Kayla, Rajshahi. Bangladesh.
Yearly subscription at home Th: 110/00 \& Read. Post: Tk. 155/00.
Address: Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWL $A P A R A$ MADRASAH. Poo. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0; 1) 760525. Ph \& Fax: (0721) 761378.


## مجلة＂التحريك，الشهرية علمية أتبية و صينية

## 

## র্রেজ：নং রাজ ১৬৪

२য় বর্ষ： 8 釆 সংখ্যা রামাयান 383 হি：
পৌষ $380 ৫$ বाং জানুয়ারী ১৯৯৯ ই？

## প্রধান সম্পাদক <br> ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্মাহ আল－গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সার্কুলেশন ম্যানেজার
সাইফুর্র রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয় যামান

## কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্শেশন কম্পিউটার্স

## যোগাযোগ：

নির্বাহী সম্পাদক，মাসিক আত－তাহ্রীক নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা，রাজশাহী।
ফোন－（০৭২১）৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্স：（০৭২১）৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮－৯৬৭৯২，৯৩৩৮৮৫৯

## মুল্লঃ ১০ টাকা মাত্র ।

হাদীছ ফাউホ্েেশন বাংলাদেশ
কাজ্জলা，রাজশাহী কর্ত্রক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস，রাণীবাজার，রাজশাহী হ＇তে মুদ্রিত।

## नृषोश्व

－ড：মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল－গালিব
－বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা
－মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
－ঢাবীय
－মুহামাদ সাঈদুর রহমান
－ভাল－র প্রকৃত স্বর্দপ
－অধাপক স．ম．আাদून মজীদ কাযिभুরী
－কসোভোর মুসলিম নিধনঃ মানবতার করুণ আর্তনাদ
－মুহামাদ আবু আহসান
－হে মুছলিম জেগে ওঠো
－মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী
$\square$ হাহাবা চরিত
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস（রাঃ）
－মুহামাদ কাবীর্নু ইসলাম
$\square$ হাদীছ్র গब्र
ধৈৈưunk সুফল
－ঢোলাম রহমান
$\square$ কবিতা
রামাযান－মুহাম্মাদ সাঈদুর রহ্মান যুগ্গের হাওয়া－খালিদ হাসান
आহ্লান সাহ্লান－মুহাল্মাদ হাসানুয়্যামান
$\square$ সোনামপিদের পাতা
$\square$ স্גদেশ－বিদেশ
［］মুসनिম জাহান
$\square$ বিজ্ঞান ও বিস্ময়
$\square$ সংগঠন সংবাদ
$\square$ প্রশ্নোত্তর

## প্রশিক্ষণের মাস রামাযানঃ

ধৈর্য ও সংযমের সুমহান আদর্শ নিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ফিরে এসেছে মাহে রামাযান। আত্মত্যাগ ও আত্মশ্ধ্ধির মাস, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস, রহমত ও মাগফেরাতের মাস, কাম-ক্রোধ, লোড-মোহ বশীভূত করার মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, আধ্যাখ্যিক উন্নতি লাভের মাস, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাস, তাক্ఢওয়া ও পরহেযগারীর মাস, সর্বোচ্চ কৃচ্দ্রতা সাধনের মাস এই মাহে রামাযান। এ মাসেই একজন মুমিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। সুশৃংখল জীবন যাপনের সুতীব্র প্রেরণা निয়ে আগ্গামী ১১ মাসের জন্য মুমিন তার জীবনের একটি পরিকল্পনা স্থির করতে পারেন। সহনশীলতা ও সহ্মর্মিতার প্রশিক্ষণ নিয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারেন। ধৈর্য ও সংযমের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে ধৈর্যশীলদের অন্ত্ভুক্ত করে হ'তে পারেন আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র। শান্তি ও স্থিতিশীলতার শিক্ষা নিঢ্যে ছ'তে পারেন শান্তিকামী জনতার অগ্যসৈনিক। কামাচার, পাপাচার, মিথ্যা ও অশ্লীলতা পরিত্যাগের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে চরিত্রবান আদর্শ ব্যক্তিত্ব রুপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।
আরবী মাস সমূহের মধ্যে রামাयান অন্যতম। বিভ্নিন্ন কারণে মাসটট গুুুত্ব্বহ ও স্মরণীয়। এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ মাসে ছিয়াম সাধনা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এ মাসেই লায়লাতুল ক্দদর রয়েছে। যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। সব মিলিয়ে এই মহিমাब্লিত মাসের जুরুত্ব অপরিসীম। অন্য সকল ইবাদতের চেয়ে এ মাসের ছিয়াম সাধনা ভিন্ন। কারণ ছিয়াম সাধনায় ‘‘িয়া’ বা নোক দেখানোর কোন অবকাশ নেই। ছিয়াম পালনকারী কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ঢাঁকে সন্ত্ৰৃ্ট করার নিমিত্তেই ছিয়াম পালন করে থাকেন। হাদীছে কুদসীতে আল্মাহ বলেন, 'বান্দা একমাত্র আমার উफ্দেশ্যেই ছিয়াম পালন করে থাকে। আর আমিই এর প্রতিদান দিব’ (বুখারী ও মুসলিম)।
সর্বাধিক প্রশিক্ষণের মাস রামাযান। এই এক মাসের প্রশিক্ষণেই বাকী ১১ মাস পথ চলার দিক নির্দেশনা পরিিস্ফূট হয়ে উঠ১। এ মাসেই জীবনের পাপ মোচনের মোক্ষম সময়। মহানবী (ছাঃ) একদা জুম‘আর খুৎবা প্রদানের জন্য মিম্বরে ঊঠার সময় প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিত়ে বললেনে, আমীন! তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! পরক্ষণে ছাহাবীগণ এর্দপ আমীন বলার কারণ জানতে চাইলে তিনি তিনবার আমীন বলার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, আমি যখন মিম্বরে উঠছিলাম তখন জ্রিব্রিঈল (আঃ) তিনটি দো‘আ করছিলেন আর আমি আমীন বলছিলাম। এর মধ্যে একটি দো‘আ ছিল ‘ধ্ৰংস ঐ ব্যক্তির বে ব্যক্তি রামাयান মাস পেল অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না’ (হাকেম)।
দুর্ভাগ্য, এই মহিমাময় মাসকে বরণ করতে বিশ্পব্যাপী সকল প্রস্তুতি যখन সম্পন্ন প্রায়, মুসলিম উম্মাহ শান্তির বার্তাবাহী এ মাসটির অপেক্ষায় যখ্ গভীর উৎসাহের সাথে পতীক্ষায় ছিল ঠিক তখনই মানবাধিকারের স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার সন্ত্রাসী ধ্রেসিডেন্ট ক্মিনটন ইরাকের উপর বিমান হামলা চালায়। অর্ধশতাধিক মুসলিম হতাহত হন। ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ। একদিনেই সে ক্ষান্ত হয়নি। পরপর কয়েকদিন সে হামলা চালায়। ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী-খ্ষ্টান চক্রের এই পরিকল্পিত হামলা বিপ্ববাসীকে হতবাক করেছে। বিশ্মিত হয়েছে ও ধিক্কার দিয়েছে সকলে বোমার উপর ‘এই নাও রামাযানের উপহার’ লেখা দেখে।
অথচ এরপরও মুসলিম বিশ্বের নীরবতা হতাশা বৈ কি হ'তে পারে? ওআইসি, আরবলীগ সহ ইসলামী সংস্ত্র সমূহ এক্ষেত্রে নিষ্ট্রিয়তারই পরিচয় দিচ্ছে বলা চলে। আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো যখন বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনে তৎপর, তখন মুসলিম বিশ্বের উচিত ছিল সল্মিলিত ভাবে দুর্ভেদ্য প্রত্রোধ গড়ে তোলা। এজন্য ইসলামী সংস্থা সমূহকে আরো তৎপরতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। বৈষয়িক শক্তি অর্জনের চেয়ে অশ্খিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজন অনেক বেশী। কেননা ঈমান ও তাক্̧ওয়ার শক্তিতে বলিয়ান মুমিন সমাজকে প্রতিহত করার কোন ফ্মমতা কোন যুগেও কোন শক্তির হয়নি। আজও হবে না। কিন্তু আমরা ক্রম্নেই বস্তুবাসী হয়ে यাচ্ছি। ঈমানী জগত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনা থেকে প্রকৃত ঈমান ও তাক্দওয়ার শিক্কা প্রহণ করে বাকী ১১ মাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এনং আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হ'তে হবে। আল্মাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন- আমীন!!


## মা‘র্রেফাতে মীন

-মুহাষ্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গাनিষ


## ১. উচ্চারণঃ

আলাম তারাও আন্নাল্লা-হা সাখ্খারা লাকুম মা ফিস্সামা ওয়া-তি ওয়া মা ফিল্ন আরযে, ওয়া আসবাগা আলায়কুম নে‘আমাহূ যা-হেরাতাও’ ওয়া বাত্বেনাতান; ওয়া মিনান্না-সি মাই ইয়ুজা-দিলু ফিল্মা-২ি বিগায়রে ইল্মেওঁ ওয়া লা হুদাও ওয়া লা কিতা-বিম মুনীর।

## ২. अनুবাদ:

'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন আসমান ও যমীনে যা কিছু আছ্ সবকিছুকে? এবং পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সমূহকে? বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে এমন नোকও আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে কোনর্রপ জ্ঞান, পথ নির্দেশ ও উজ্জ্জল কিতাব ছাড়াই’ (লোকমান २०)।

## ৩. শাক্কিক ব্যাখ্যাঃ

 বাক্যের ওর্রুতে 'হামयাত্যে ইস্তিফহা-মিয়াহ' (i) বা প্রশ্নবোধক হামযাহ আনা হর়়ছে, শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করার জন্য এবং তার চকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। ‘লাম তারাও’ (جهع مذكرحاضر বা
 ক্রিয়ার প্রথমে ‘লাম’ ( C ) আসার কারণে নেতিবাচক অর্থ হয়েছে এ্রবং উক্ত ক্রিয়ার প্রান্ত চিহ্ছ نون بجی বা বহুবচনের নূন-কে ফেলে দিয়েছে। ফলে ‘তারাওনা’ (تَرْنَ)-এর স্থলে ‘তারাও’ (تَرْبُ) হয়েছে। ফে‘ল মোযারে' -এর প্রথমে ‘লাম’ (لم جحد) আসলে কেবল শাক্দিক পরিবর্তন হয় না, বরং

মুযারে‘-এর অর্থ ‘মাयী মান্যী’ করে দেয়| অর্थাৎ शুা-বোধক ভবিষ্যৎ কাল -এ্র প্রিবঢ্টে অতীছ কালের না-বোধক অর্থ প্রদান করে। সেকারণ এ্যানেও গুতুতে ‘লাম’ আসার ফলে হা বোধক ভবিষ্যৎ কালের পরিবর্তে না বোধক অতীত কালের অর্থ হয়েছে।
 হরফ দু’টি কোন কার্যের নিশচয়তা বুঝাবার জন্য আসে। ‘́! সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে এবং $\dot{j}$ il বাক্যের মধ্যখানে বসে ও 'কাফ্ে বায়ানিয়াহ’ বা বর্ণনার অর্থ প্রদান করে এবং উহার ‘ইসম’ ও ‘খবর’ মিলিত হ’ত়় অন্য একটি বাক্যের ফা‘এল (কর্তা), নায়েবে ফা‘এল, মাফ‘উল (কর্ম), মুবতাদা কিংবা খবর হয়ে থাকে। এখানে í তার ‘ইসম’ ও ‘খবর’ মিলিত হ'য়ে পূর্ববর্তী ‘আলাম তারাও’ ফে'ল-এর মাফ'উল হয়েছে। অর্থাৎ 'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন...'।

 অর্ধাৎ ‘জোর করে কাউকে অনুগত করাননা'। নিঃসন্দেহে সূর্য-চन্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জীব-জন্ত্র, সিংহ-বাঘ, ভল্মুক-হরিণ, হাতি-ঘোড়া, গরুo-মহিষ সবই মানুষের চাইতে অনেক ঞুণ বেশী শক্তিশালী। অথচ আল্মাহ পাক তাদেরকে দুর্বল মানুষের গোলাম হ'তে বাধ্য করেছেন ও তাদেরকে মানুষের আনুগত্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন।


 থেকে বাবে এফ‘আল -এর মাছদার ‘এসবা-গ’ (الإسباغ) অর্থ পরিপূর্ণ করা, প্রশস্থ করা। অতঃপর অতীত কাল বাচক ক্রিয়া (ফে'ল মাযী) একবচন পুংলিজ্গে ‘আসবাগা’ (1) অর্থ ‘তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন’। ‘নে‘আমাহূ’ অর্থ- ‘তাঁর নে‘মত বা অনুগ্গহ সমূহ’। نُعْتُ -এর বহু বচন
 অন্নে সময় বহ্হ বচনের অর্থ দেয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, यमि তোমরা আল্মাহ্র অনুগ্গহ গণনা কর, তব্বে তার গণনা শেষ করতে পারবে না’ (ইবরাহীম ৩৪)। এখানে এর অর্থ হবে বহুবচন অর্থাৎ অসংখ্য নে‘মত।

 ＇প্রকাশ্য ও অধ্রকাশ্য＇। অর্থাৎ মানুষ যা প্রকাশ্যে দিখখতে পায় ও দেখতে গায় না এ্রবং গোপনে रुদয়ে ঈপলক্ধি করে সেই সকল নে‘মত।

 এসেছে। যার অর্থ ‘পরশ্পরর ঝগড়া করা’। ‘ইয়ুজা－দিলু’ ভবিষ্যৎ কাল বাচক ক্রিয়া বা ফে‘ল মুযারে একবচন পুংলিন্গ। অর্থ－‘সে ঝগড়া করিতেছে বা করিবে’। ক্রিয়ার প্রথন্ম ‘মান’（ C ）ইসমম মওছ্ন আনা হয়েছে। যার অর্থ－ ＇যে ন্যক্তি’। অর্থাৎ＇যে ব্যক্তি（আল্লাহ সম্পর্কে）ঝগড়া কর্র’।

## 8．আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আল্মাহ্র উলূহিয়াত ও একত্ববাদের প্রমাণে অত্র আয়াতটি
 অহেতুক ঝগড়া ও সংশয় সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক অত্র আয়াতের ুরুতে মানব জাতির সেবার জন্য জগত সংসারের সবকিছ্রকে মানুষৈর অনুগত ও অধীনস্ত করে দেওয়ার অনুপম নে＇মত ও অনুপ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সৌরজগতের চन্দ্র－সূর্य ও তারকারাজি আলো দিয়ে ও শক্তি দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহের বৃদ্ধি，শক্তি বর্ধন ও আলোক্বর্তিকা হিসাবে নিরলস ও বিরতীহীন সেবা দিৰ্যে यাচ্ছে। ভূ－উপরিভাগের বায়ুমণ্ভল মানুষকে উब्ধाপাতের ঢাল হ্যিসাবে ও তার জীবনী শক্তির যোগানদাতা হিসাবে খেদমত করে থাকে। ভূ－পৃচ্ঠের মাটি－পাহাড়，নদী－নালা，বৃক্ষ－লতা ও ভূগর্ভের সপ্চিত বিঞुদ্ধ পানি，স্বর্ণ－র্রেপ্য，नৌহ－তাম্র ইত্যাमি ধাতব পদার্থ সমূহের মূল্যবান খनि ও অन्যান্য নে‘মতরাজি সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এতদ্ব্যতীত নভোমণ্তল ও ভূমণ্ডলের অসংখ্য－অগণিত প্রকাশ্য－অপ্রকাশ্য অজ্ঞেয় রহস্য ও নে＇মত রাজি যা আজও মানুষের জানার বাইরে রয়ে গেছে，সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। যেমন আল্মাহ অन্যত্র বলেন，
 تَفْضِيْلًا
অর্থাৎ অমি বনী－আদমকে মর্যাদা মপ্তিত করেছি ও আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি ও তাদেরকে

অনেক সৃষ্টিকুলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ম প্রদান করেছি’（বনী ইসরাঈল १०）।
【তদ্ব্যडীত মানুট্ষে निজের বাश্যিক দেহাবয়ব ও অभসৌষ্ঠ寸 এবং আভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তি，জ্ঞান ఆ সুদ্পদর্শিতা এক কথায় ভিতর ও জাইরের পরিপূর্ণ，অনুপম ও সুসং－বদ্木
 যেকোন সাধার্গ জ্ঞানের মানুমও স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্মাহ্কে চিনতে পারবে ख जাঁর সभ্মুঢ্খ সিজ্জদাবनত इढে। আল্মাহ বলেন，
＇মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্ন উদাহরণ ব্র্পনা কট্র；অথচ नিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায় এবং বरল যে．কে এইসব পচা－গলা হাড়－হাড্ডি পুনর্জীবিত করবে？（ইয়াসীন ৭৮）। অর্ধাৎ প্রকাশ্য ও গোপন নে‘মতের সমন্টত্যে মানুষ নিতজই যে সৃষ্টিকুলের বিস্ময়，এটা সে অনেক সময় বুঝভে অসমর্থ হয়। আর একইভাবে সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে চিনতে ব্যर्ब হয়।
অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ঢ্াবারী （২২৪－৩১০ হিঃ）হযরত আব্দুল্নাহ বিন আব্বাস（রাঃ）－এর বর্ণনা উজ্লেখ করেন যে，যাহেরী বা প্রকাশ্য নে‘মত বলতে মুখের কথা ও দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যাম যেসব নে＇মত অনুভূত ও গোচরীভ্ত হয়，সেগুলিকে বুঝায় এবং বাত্পেনী বা অপ্রকাশ্য নে＇মত বলতে ই‘তিক্টাদ ও মা‘রিফাত তথা আক্ধীদা ও সুক্মদদর্শিতাকে বুঝায়，যা হৃদয় কোণে লুক্কায়িত থাকে’（তাফসীরে ইবনে জারীর）। হাফ্যে ইবনু কাছীর （१०১－৭৭৪ হিঃ）বলেন，याহেরী ও বাত্রেনী নে‘মত বলতে আল্পাহ্র পক্ষ হ’তে রাসূলগণ ও কিতাব সমূহ প্রেরণ ও তার মাধ্যমে অন্তরের রোগসমূহ দূরীকরণ বুঝায়’（ঐ， তাফসীর）। ইমাম মাওয়ার্দী（৩৬৪－8৫০ হিঃ）৯টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রকাশ্য নে＇মত বলতত দেহ সৌষ্ঠব ज গোপন নে‘মত বলতে দ্বীন বা ধর্ম। কেউ বলেছেন，দুনিয়া ও আথখরাত ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবী（মৃঃ ৬৭১ হিঃ）মুহাসেবী－র বর্ণনা উল্লেখ করেন বে，প্রকাশ্য নে‘মত বলতে দুনিয়াবী সম্পদ এবং অপ্রকাশ্য নে’মত বলতে আথেরাতের সম্পদ বুঝায়। কেউ বলেন，প্রকাশ্য নে＇মত বলতে যা চোখে দেখা যায়। যেমন মাল－সম্পদ̆， মান－সম্মান，সৌন্দর্য এবং সৎকার্য সমূহ সম্পাদন ইত্যাদি। অপ্রকাশ্য নে＇মত বলতত যা মানুষের হুদয় জগতে লুক্কায়িত থাকে। যেমন আল্মাহ সম্পর্কিত জ্ঞান，ইয়াক্ধীন ইত্যাদি （কুরতুবী）।
উপরোক্ত আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হ＇ল এই যে，মানুষ যেন তাকে প্রদত্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে＇মত সমূহ স্মরণ

ঢাঁর এই আহ্বানে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হবে বলে কমিটির সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও উপস্থিত সকলে তাঁকে আশ্বাস দেন।
উল্লেখ্য, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্য নির্মিত নীচতলায় 8 ২টি দোকান সমন্ময়ে "কালাই আহলোহদীছ জাম্ম মসজ্জিদ কমপ্লেব্সটি' গত ৬ সেপ্টেম্বর’৯৮ মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধন করেছিলেন। মসজিদ ও সুধী সমাবেশ পরিচালনা করেন ‘আহলেহাদীছ আক্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামাআতের সফর সঙ্গী ছিনেন, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, কেন্দ্রীয় ऊরা সদস্য এস, এম, মাহমূদ আলম, ‘যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, शুলনা যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্র আলম, সাতক্ষীরা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওনানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।
झুলবাড়ী সম্মেলনঃ জয়পুরহাট সফর শেষে মুহতারাম आমীরে জামা‘আত ঢাঁর সফর সঙ্গীদের नিয়ে পুনরায় গাইবাম্ধা রওয়ানা হন এবং গ্গেবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ী ইশা‘ততে ইসলাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার ২৩তম বার্ষিক সন্মেলনে যোগদান করেন। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমানে মহিমাপঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ ও কেন্দ্রীয় দার্রুল ইফ্চতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আা্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা"আতের সফর সঙ্গীদের প্রায় সকলেই বক্তব্য রাথেন।
উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রচলিত রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন এবং দেশের সন্ত্রাস निর্ভর দলীয় রাজনীতির পরিবর্তনে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি आহবান জানান।

## কুরান ও হাদীছের পক্কে বক্তব্য রাখায় ফয়েয প্রহ্ৰতः

গত ৪ঠা ডিসেম্বর রোজ ওক্রবার ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ কয়েযুয যোহা শহরের ছাইপাড়া জামে মসজিদে জুম‘আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় তিননি শবেবরাত সহ প্রচলিত বিভিন্ন বিদ আত পরিহার করে ছহীহ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সকল মুছল্মীর প্রতি আহ্বান জানান। তার এই বক্তব্যে বিদ‘আতপন্থীরা কিপ্ত হয় ও রাস্তায় একা পেয়ে তার ওপর চড়াও হয় এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। উল্লেথ্যে, ঐ দিন সন্ধ্যায় তারা মসজিদ সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মাদ সায়ফুল ইসলামের বাসায় হামলা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনায় যুবসংঘের যেনা नেত্বৃবৃন্দ এবং স্থানীয় আহ্লেহাদীছ জনগণ

বিদ‘আতপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রত্তিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, পরবর্তীতে এই ধরণের যে কোন ঘটনার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

## আহলেহাদীছ মহিন্না সংস্ত্থা-র ঢাকা মহানগরী শার্ধা গঠন

গত ১৬ই ডিসেম্বর’৯৮ বুধবার বাদ আছর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ঢাকা মহানগরী অফিস ২২০ বংশাল রোড ২য় তলা-য় সূধী সমাবেশ এবং ৩য় ও 8 र्थ তলায় মহিলা সমাবেশ অनুষ্ঠিত হয়। আহুেহাদীছ আন্দোলন বাৎমাদেশ-এর ঢাকা যেলা সভাপতি জनাব মাওলানা মুহামাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্ৰে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ‘ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা’ বিষয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে আহুেেহাদীছ আক্দোলন বাংনাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ডঃ মুহাশ্যাদ আসাদুল্মাহ আস-গালিব উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ও বাংলাদ্রে আহলেহাদীছ আন্দ্রালনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুল্লে ধরেন এবং ঊনবিংশ শতকেে ফেলে আসা জিহাদ আক্দোলনকে পুনরায় জাগিয়ে তুলে আপোষহীনভাবে ও যেকোন মূল্যের বিনিময়ে আহরলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি মা-বোনদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর মহিলা ছাহাবীদের অনুসর্গে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানান ও এব্যাপারে মহিলা সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য জামা‘আতবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান। ভাষণের শেষ পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মা-বোনদের প্রেরিত অনেকগুলি লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন ।
অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দ্দেন সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জনাব আयীমুদ্দীন ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঢাকা যেলা আহবায়ক হাফেয আব্দুছ ছামাদ ও হাফেয মুহাম্মাদ শামসুল হক।
মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ৩য় তলায় মহিলাদের সমাবেশ পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অত্তিথি বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিনা সংন্থা-র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহ্হে্রন নেসা সূরায়ে আছর থেকে দরসে কুরআন পেশ করেন ও তার আলোকে অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছशীহ হাদীছছর আলোকে মা-বোনদেরকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান। এপ্রসজ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর भौँচটি নির্দ্ৰশ অনুযায়ী জামা‘আতবদ্ধ জীবন গঠনের মাধ্যমে এবং সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের মূল ভিত্তি পারিবারিক ইউনিটগুলিকে ইসলামের দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহিলা সমাজের

প্রতি আহবান জানান। অতঃপর তিনি নিস্নোক্ত আহবায়ক কমিটি মনোনয়ন প্রদান করেন।-
আহলেহাদীছ মহিলা সৎস্থাব্র ঢাকা যেলা কমিটিঃ
১. শামসুন্নাহার
২. নাজনীন আখতার
৩. দিলারা মুসলিম
8. ছলো আলম
৫. মনোয়ারা ইসলাম
৬. রোকেয়া বেগম
१. যেবা রহমান
৮. নূরুন্নাহার
৯. פूফিয়্যা খাতুন

## জাহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিলেট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন

গত ১৯শে ডিসেম্বর’৯৮ ইং শনিবার বাদ এশা জ্ৈৈত্তাপুর থানার অন্তর্গত সেনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙণে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন শেষে বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত আহলেহাদীছ ভাইদের পরামর্শক্রমম মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ডঃ মুহাষ্মাদ আসাদুল্মাহ আল-গালিব সিলেট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন কর্রেন সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা आব্দুছ ছামাদ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থেকে ুরুতুপূর্ণ পরামর্শ প্রদান কর্রে। আহবায়ক কমিটির সদস্যবর্ণ নিম্নর্পপঃ
आহবায়ক- মাওলানা মুহাম্মাদ মীযানুর্র র্রহমান
 হোসায্রেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ।
প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা মীযানুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠिত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশে ইসলামের নামে প্রচলিত বিভ্ন্ন শির্ক ও বিদ 'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে ঢওবা করে পবিত্র কুরআন ৩ ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বিশেষ করে দেশের আলেম সমাজ ও যুব সমাজকে সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে আল্পাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক ইসলামকে ব্যক্তিগত, পার্নিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্यায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিঢ়ে আসার আকুল আবেদন জানান।
সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা आব্দুছ ছামাদ বলেন, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের দৃঢ় শপथ निয়ে আহজেহাদীছ आা্দোলন বাৎनাদ্দশ সুদूর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে यাত্রা ऊरु করেছে। তিनि মুরবীদেরকে অত্র সংগঠনে যোগদান ও সার্বিক সহযোগিতা করার আকুল আবেদন জানান। উক্ত সংগঠনের অন্গ সংগঠন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ যুবসংঘ, বাং্ণাদেশ আহনেহাদীए মহিলা সংছ্তা ও সোনামণি সংগঠনে যোগদান করে মুরব্মী, মহিলা, ছাত্র ৩ যুবক এবং ১৩ বছরের নীচের সোনামণিদদরককে আহলেহাদীছ আল্দোননের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহবান জানান।
উল্লেথ্য যে, সেনগাম নিবাসী মাষ্টার শফীকুর রহমানের বাড়ীত মুহতারাম आমীরে জামা‘আত ও ঢাঁর সফ্র সঙ্গীগণ আতিথ্য গ্রহণ করেন ও উক্ত বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে আমীরে জামা'আতের ত্ত্রী বাং্নাদেশ आহলেহাদীছ মरिबा সংন্ঠা-র মানनীয়া সভানেত্রী মুহতারামা তাহের্পুন নেসা 'ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ত ও কর্তব্য’ সম্পক্কে ঞু ব্তত্ণ্পূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বিশেষ করে আহলেহাদীছ মা-বোনদেরকে প্রগতির নামে সৃষ্ট তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন সমূহ থেকে এবং ইসলামের নামে সৃষ্ঠ বিভ্ন্ন তাক্ধনীদপন্তী ও বিদ ‘আতী সংগঠন সমূহ থেকক বেরিয়ে এসে জাহনেহাদীছ আর্দালনেন যোগদান করে সত্যিকারের ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনে অবদান রাখার আকুল আবেদন জানান।

## আহন্েহাদীছ আন্দোলন বাৎনাদেশ-এর চট্টপ্রাম যেলা आহবায়ক কমিটি গঠন

আহবায়ক- মুহাম্মাদ ছদরুল্ল আনাম
যুগ্দ আহবায়ক- মুহাম্মাদ আক্ৰুর রহমান
সদস্য- মুহাম্মাদ যিয়াউল হক, মুহামাদ জসীমুদ্দীন ও অन্যান্যগণ।
প্রকাশ থাকে বে, গত ২১শৈ ডিসেম্বর’৯৮ ইং সোমবার উত্তর পত্গোর টিএ্রপি কলোনীতে জনাব ছদব্পু आনামের বাসাতে প্রথম ছিয়ামের ইফ্তার অনুষ্ঠানে আমন্তিত সুধীদের সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামাআত ডঃ মুহাষ্মাদ জাসাদম্ঠাহ আাল-গালিব বাংলাদেশে ইসলামের দুয়ার বা ‘বাবুল ইসলাম’ হিসাবে চট্টগামের অর্রুত্̨ বর্ণনাকালে বলেন ভে, ইসলামের প্রথম যুগেই আরর বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে চট্ট্রাম বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ঐ সময় আরাকান ছিল আরবীয় মুসলিমদের প্রথম জনপদ। সেই যুগে মুসলমানদের মধ্য্য প্রচলিত চার মাযহাবের কোন অস্তিত্দ ছিল না। কোন শির্ক ও বিদ আতেরও প্রচলন ছিল ना। তারা নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র কুরজান ও হাদীছ অনুयाয়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতেন। আরাকানে তারা নিজেদের নির্বাচিত ‘আমী’’ ব। সুলতানের মাধ্যমে শাসিত হতেন। তৎকাनীन বাগালী মুসলমানদের হাদীছের প্রতি নির্ভরতার নমুনা হিসাবে আজও কোন কিছ্ হারিয়ে গেলে আমরা বলি, ‘জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না’। দূর্তাগ্য বে, বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানগণ 8 र्थ শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্ট চার মাযহাবকে ফর্য গণ্য করেছেন ও সেই সাথে নিজ্জেদের রচিত বিভ্ন্ন শির্ক ও বিদ'আতী রসম-র্রেয়াজ জুড়ে দিয়ে ইসলামকে পাচচমিশালী ধর্মে

কর্রে সৃষ্কিকর্তা আল্মাহ্র প্রতি অনুগত হয় এবং তাঁর সশ্পর্কে অহেতুক ঝগড়া না করে। বরং আল্মাহ্র প্রতি খালেছ ও निরংপুশ আনুগত্য বজায় রাたে ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতে রত হয়। এটা তো কেবল ঐসব নেককার বান্দাদের পক্ষেই সब্বব, যারা আল্পাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহ নিয়ে সর্বদা চিন্তা-গবেষণা করে এবং ঢাঁর অপার অন্গ্রহ স্মরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠঠে ‘রক্বানা মা খালাক্ৃতা হা-यা বাত্রেনান, সুবহা-নাকা ফাক্বৃনা আযা-বান্না-র’ ‘্রহু হে! আপনি এসব কিছ্ম বৃথা সৃষ্ঠ করেনनি মহা পবিত্র আপনি। অতএব আমাদিগকক জাহান্নাম্মর আযাব হ'ঢে রকষ্ষা কর্পন’ (আলে ইমরান ১৯১)। বলা বাহ্ল্য এই ধরণের সুস্থ অন্তরের অধিকারীরাই তো ক্পিয়ামতের দিন মুক্তি পাবে (শো আরা ৮৯)। পক্ষান্তরে যারা বাঁকা অন্তরের অধিকারী তারা তাদের দুষ্ট চিন্তাকে মানুষের নিকটে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কুরআনের মুতাশা-বিহ বা অস্পষ্ট অর্থব্রোধক আয়াত সমৃহের আশ্রয় নেয়। যার প্রকৃত তাৎপর্য আল্মাহ ব্যতীত কেউ জানেন না’ (আলে ইমরান 9)।

সৃষ্টিন সকল ক্ষেত্রে যেমন কমবেশী স্তরতেদ রয়েছে, জ্ঞানের গতীরুতার ক্ষেত্রেও তেমনি কমবেশী রয়েছে। 'মা'রেফাত' जর্থ চেনা। এथানে অর্থ হবে আল্লাহকে চেনা। याর অন্তর্দৃষ্টি যত বেশী তিনি তত বেশী আল্লাহ্কে চিনেন ও তাঁর প্রতি অনুগত হন। এটাই হ’ল প্রকৃত মা‘রেোত। ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন উম্মতের সেরা মানুষ এবং তাঁরাই ছিলেন মা'রেফাতে এলাহীর জ্ঞানে সর্বাধিক বিজ্ঞ। একজন মুমিন যখন ওয় করে ছালাতে দাঁড়িয়ে याন, তখन তিনি
 ছালাতের গভীরে ডুবে যান এবং দুনিয়ার সকল চিত্তাকে হারাম করে কেবল আল্মাহ্র সান্নিধ্যে নিজেকে সঁপে দেন। রুকু ও সিজদাতে দেহ মন ঢেলে দিয়ে তাঁর রহমত প্রার্थনা করেন, তখन তিनि অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। याকে সত্যিকারের মা'র্রেফাত বना যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, पूমি আল্মাহ্র ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতি পাচ্চ। यमि দেখতে না পাও তবে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২)। এই মারেকাত বা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী মুমিন আল্লাহ ব্যতীত
 अসন্তুধ্টির তোয়াক্কা করেন না। आল্মাহ या পসन্দ করেন, তিনি তাই পসन্দ করেন। আল্ঘাহ যা অপসन্দ করেন, তিনি তাই অপসন্দ করেন। সবকিছूর বিনিময়ে আল্পাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ তার জীবন্নে একমা্র লক্ষ্য ও কাম্য হয়। বলা বাহ্ল্য बে, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শরীয়ত ও মা র্রেফাতের সর্ব্বোত্তম নমুনা।
কিন্ু দুর্ভাগ্য এই যে, বর্তমান কালে মারেফাতের দাবীদার

কিছ্র লোক সূরায়ে লোকমানের উপর্রোত্ত আয়াতটি ও আরও কত্ছলি আয়াতকে তাদের আবিষ্থত বিদ‘আতী তরীকাসমূহের দলীল হিসাবে ব্যবহার করছেন। মা'রেফাত পহ্হী জনৈন লেখক উক্ত আয়াত পেশ করে বলেন, 'ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তরিকত, হাকিকত, মারেফতের কার্য্যকলাপ খ্খেদার বাতেনী নেয়ামতের মধ্যে গণ্য’। বলাবাহল্য বর্তমান যুগের মা‘র্রিফাত আল্মাহর সৃষ্টিতত্ত্রের গবেষণা ও শারঈ ইন্মে সমৃদ্ধ সুক্ষদর্শিতার পরিবর্তে ইসলাম বির্রাধী দর্শন চিন্তার অনুকরণে সম্পূর্ণ নূতন B পৃথক একটি শাক্ক্রের ক্রপ ধারণ করেছে। যার সাথে রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) ও হাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগের আমল-আচরণের দূরতম সম্পক নেই।
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসের সন্ধান নিয়ে সুক্ম গবেষণার মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যেরা যখন এগিয়ে যাচ্ছ। নভোমওন ও ভূমণ্জেে সৃষ্ট আল্লাহ্র অগণিত প্রকাশ্য ও গোপন নে'মতকে যখ্খন অন্যেরা नিজ্জেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাচ্ছে। তখন মারেফাতের নামে আল্মাহ্র গোপন নে'মতের্র সঙ্ধানে কিছ্র সংখ্যক লোক চোথ বন্ধ করে ভিত্তিহীন কাশ্ফ, ইলহাম ও বানোয়াট যিকরের কসরতে দরগাহ ও খানক্যাহ সরগরম করে চলেছেন। পৃথিবীর দ্রিতীয় বৃহত্ম মুসলিম দেশেই ১৯৮১ সালে সরকারী হিসাব মতে দুই লক্ষ আটানব্বই হাযার ‘পীর’। যাদের অধিকাংশ তথ্থাকথিত মা'রেফাতের দোকান খুলে বসে আছেন। যারা আল্ধাহ ও বান্দার মাঝে ‘জगীলা’ হিসাবে পুজিত হচ্ছেন। জীবিত হৌন বা মৃত হৌন यাদের সন্তুষ্টির উপরে মুরীদের ইহকালীন ম মল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভন করে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা প্রচলিত রফ়েছে। ফলে কবর পুজা এদেশে একটি ঝাঁকিহীন নিরাপদ ও বিনা পুঁজির ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এদের মতে পীরকে কামনা করা आল্মাহকে কামনা করার শামিল। পীর হলেন ‘ক্ধেবলা কা‘বা’। ক্ধৃবলার দিকে সিজদা করলেও তা যেমন আল্মাহ্র জন্য হয়, তেমনি পীরের বা পীরের কবরের দিকে সিজদা করন্লে তা आল্লাহ্র জন্য হয়। অতএব পীর হলেন মূল। যার পীর নেই শয়তান তার
 বিनীন হওয়া সब্ভব’ এই ধোকা প্রচার করে দৈনিক লাখ লাখ মুরীদানের ঈমান, ইষ্যত ও সম্পদ এঁরা নুটে নিচ্ছেন।
 ইয়্যত নুট হ’লে তা आর ফিরে পাওয়া যায় না। जথচ ছूयী ও আউলিয়া নাম ধারী এই সব ঈমান ও আমলের

[^0]দেউলিয়াদের বির্রুদ্ধে সরকার ও সমাজ নিশুপ। একণে আমরা সংক্ষেপে প্রচলিত ছূফীবাদ ও মারেফাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বাস্তব কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

## প্রচनিত মা‘রেফাতঃ

হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দর্শনের কু-প্রভাবে মুসন্নিম উম্মাহ্র মধ্যে रिজরী তৃতীয় শতাব্দীতে মা‘রেফাতের নামে ছূফীবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ছূফী আরবী ‘ছূফ’ (الصون) শব্দ থেকে অসেছে যার অর্থ পশম। ছূফীরা পশমের কাপড় পরতো বনেই সম্ভবতঃ এই नামে পরিচিত হয়েছেন। কথিত আছে যে, এই পোষাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর পোষাকের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ${ }^{\ominus}$ সর্বপ্রথম ইরাকের বছরা নগরীতে ‘যুহ্দ’ বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা থেকে এটা তর্রু হয়। অর্তিরিক্ত আল্মাহ ভীতি ও দুনিয়াত্যাগের বাড়াবাড়ি, সর্বক্ষণিক যিকর, আযাবের আয়াত পাঠে বা ওনে অজ্ঞান इওয়া বা মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ছুফীবাদের যাত্রা ఆরু হয়। যেমন বছরার বিচারপতি ক্দাযী যুরারাহ বিন
 শিংগায় ফ্রঁক দেওয়া হবে’ (মুদ্দাছছির ৮) আয়াতটি পাঠ করার সাথ্থ সাথে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। অন্ধ আবু জুহায়েরও অনুর্রপভাবে কুরআন ৩নে মৃত্যুবরণ করেন । ${ }^{8}$ ছূফীবাদের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'হাল’ (حال) বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ‘ছূফী’ শক্দের সাথে কেউ পরিচিত ছিলেন না। বরং রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের তিনটি স্বর্ণযুগের পরে (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) এই প্রथা চালু হয়’। যখন অতি পরহেযগারীর নামে এ্খলি প্রকাশ পেতে ত্সু করে, তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণ এসবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। হ্যরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ), তৎপুত্র হযরত আব্দুল্মাহ বিন যুবায়ের (রাঃ), তাবেঈ বিদ্बান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন প্রমুথ এইসব বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ কর্রেন।
ইবনুল জওयী বলেন, ‘প্রথম দিকে দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা
 (والرتص) যুক্ত হয়। ফলে আখেরাতের সন্ধানীগণ দুনিয়া ত্যাগের প্রতি আকৃষ্ট হ’ক়ে এতে যোগ দেন। অন্য দিকে দুনিয়ার সম্ধানীরা খেল-তামাশার মজা লুটবার জন্য এতে

[^1]
## অংশগ্রহণ করে। ${ }^{9}$

মিসরীয় পগ্তিত আবু যুহরা বলেন, মুসলমানদের মধ্যে এটা দু’ভাবে প্রবেশ লাভ করেঃ
১- প্রাচ্য দার্শনিকদের মাধ্যমে। যারা মনে করেন যে, <্রহের উপরে কষ্ট দিয়ে বিশেষ কসরতের ফলে নফসের মধ্যে মারেফাত নিক্ষিপ্ত হয়।
২- থৃষ্টান পগ্তিদের প্রচারিত 'হুলুল’-এর আক্টীদার মাধ্যমে। যা পরে ‘ইত্তেহাদ" বা "অদ্বৈতবাদ"-এর দরজা খুলে দেয়। এই আক্ষীদা 8 थ্थ ও ৫ম শতাব্দী হিজরীতে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ${ }^{\bullet}$

## ছ্রূীদের মাযহাব সমূহঃ

ছূ<ীদেরকে তিনটি মাযহাবে ভাগ করা যায়। ১- প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব (المذهب الإشراتى) या দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট থেকে এসেছে। এই মাযহাবের অনুসারী ছূফীরা মা'রেফাত হাছিল করার জন্য দেহকে চরমভাবে কষ্ট দিয়ে স্বীয় ক্লনবকে তাদের ধারণা মতে জ্যোতির্ময় করার চেষ্টা করে থাকে। প্রায় সকল ছূফীই এর্রপ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।
২- খৃষ্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা ‘হুলূল’ ও ‘ইত্তেহাদ’ দু’ভাপ্গ বিভক্ত। ‘হলূল’ (المذهب الحلولى) অর্থ ‘মানুষ্যের দেহে আল্নাহ্র অনুপ্রবেশ’ هو القول بأن الله يحلى) ( ইয়াयীদ বিস্তামী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) ওরফে বায়েयীদ বুস্তামী ছিলেন এই মতের হোতা । এই মাযহাবের অন্যতম নেতা হ্থসাইন বিন মনছূর হাল্মাজ (মৃঃ ৩০৯ হিঃ) নিজেকে সরাসরি ‘আল্মাহ’ (আনাল হক্ব̧) বলে দাবী করায় মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে শূলে বিদ্ধ করের হত্যা করা হয়। ১০
 ₹বलीम পृ̊ ১ডे।
৮. তमেব, পৃৃঃ ১৭।















## 

৩- ইত্তেহাদ বা ওয়াহ্দাতুল উজূদ (وحدة الوجود) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা ‘হলূল’-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে র্প লাভ করে। এর অর্থ হ’ল আল্লাহ্র অস্তিত্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া (النناء فـي الله)। अস্তিত্দ জগতে यা কিছু আমরা जেখছি, সবকিছ্র একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্ঠা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এদের মতে মূসা (আঃ)-এর সময়ে যারা বাছুর পুজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহকে পুজা করেছিল্ল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই ‘আল্লাহ’। আল্মাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছ్হতে বিরাজমান। অতএব মানুষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মুর্তিপুজা করে বা পাথর, গাছ, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পুজা করে, সে মূলতঃ আল্মাহকে পুজা করে। সবকিছूর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহ'ঢে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল হিন্দুদের ‘সর্বেশ্বরবাদ’।
তৃতীয় শতাব্לী হিজরী থেকে চালু এইসব কুফরী আক্ধীদার ছ্রফফী সম্রাট হ'লেন সিরিয়ার মুহিউफ্দীন ইবনু আরাবী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ) । ১১ বর্তমানে এই আক্לীদাই মা'রেফাত পন্তী ছূফীদের মৃ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই আক্টীদার নেত্ত্দে আরও রয়েছেন ইবনু সাবঈন, ইবনুল ফারিয, আফীফ তিলমেসানী, আব্দুল করীম জায়লী (মমঃ৮১১ হিঃ), আব্দুল গণী নাবলুসী ও আধুনিক কালে আবিষ্বৃত বিভিন্ন তরীকার ছূফ্户ীরা ।
এদের দর্শন হ'ল এই যে, প্রেমিক ও প্রেমাপ্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মষ্যে কোন ফারাক না থাকে’ ১৩ সম্ভবতঃ এই দর্শনের কারণেই দরগাহ ও খান্ক্দাহ ञুলোতে ব্যভিচার ও সমকামিতার বিস্তার ঘটেছে বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে। অথচ 'আল্লাহ কার্পু সাথে মিলতে পারেন না। आল্মাহ ও বান্দা কখনোই এক হ’তে পারে না। यেমন আল্মাহ বলেন, ليس كـبلل)
 المبد حت والرب حق + بالبت نعري مَنِّ المكلْنُ

বান্দা ও সত্য, র্রবఆ সত। জানিनা ढে শর্ীীয়ত্তে বাধ্য? यमि पूমি বলো बে, সে ছ'ত বাन্দা, उবে সেটাও সত্য। बिংবা यमि पूমি বলো बে, সে হ'ন ব্রব, তবে কোথায় কাকে বাধ্য কন্গা হবে?
 দাক্রুসসালাষ্ইিয়াহ ১808/১৯৮-8) পৃঃ 88।


( সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা’ (শূরা ১১)। ‘তিনি কাউকে জন্ম দেন না, তিনি কার্প জন্মিতও নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই’ (ইখলাছ ৩-8)। বলাবাহ্যল্য ‘ফানাফিল্মাহ’-র উক্ত আক্যীদা সম্পূর্ণর্দপে কুফরী আক্বীদা। এই আক্ফীদাই বর্তমানে চালু আছে ${ }^{>8}$

হিন্দু দার্শনিকগণ ঈশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে বলেন, 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়’। একই দর্শনের প্রভাবে মুসলিম ছূফীগণ আহমাদ ও আহাদ -এর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। তারা বলেন,

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা;
‘আহমাদ’ ‘আহাদ’ হ’লে তবে যায় জানা।
মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে ‘আহাদ’ নিরঞ্জন।
এরা আরও বলেন, 'যত কন্মা তত আল্লাহ'। হিন্দু দার্শনিকগণ সর্বত্র ঈশ্বর দেখেন। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিতা লিখছছন, 'তুমি আছ অনল-অনিলে চির নভো নীলে, ভৃধর সলিলে গহনে। আছ বিটপী লতায় জলধের গায়, শশী তারকায় তপন্ন...'। উর্দু কবি বলছেন,

$$
\begin{aligned}
& \text { بتاؤ مهر منورّ ميـ نور كس كا كا هـ } \\
& \text { ميان انجم تابان ظهور كس كا ما مـ }
\end{aligned}
$$

'বল জ্যোতির্ময় চন্দ্রের মধ্যে আनো কার? বল তারকারাজ্জির দীপ্তির মাঝে কার প্রকাশ? বায়েयীদ বুস্তামী (মৃঃ ২৬১ रिঃ) বলেन, طلبتُ اللـه ســـين سـنة فـإذا أنـا هو '৬০ বছর ধরে আমি আল্মাহ্কে খুঁজেছি। এখন দেখছি তিনি আমিই’। হ্যসাইন বিন মনছ্রূ হাল্মাজ (মৃঃ ৩০৯ হিঃ) আল্মাহ ও निজের সম্পর্কে বলেন, نحن روحـان حللنّا بدنا 'আমরা দু'টি ক্রহ একটি দেহে লীন হয়েছি'। আর এজন্যেই তিনি निজেকে 'আমিই সত্য’ (أنـا الــت) বা আল্মাহ বলেছিলেন। $\stackrel{\Delta C}{ }$
১- আাল্লাহ সম্পর্কে মা'রেফাত পন্থীদের উপরোক্ত কুফরী ধারপা অবহিত হওয়ার পরে তাদের অন্যান্য আক্টীীদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত কর্।-
28. उদেব, পৃঃ د১৩ ও دob।
১৫. आব্দুর রহমান দেমাশকী, आল-নাকৃশবান্দিইয়াহ (রিয়াযঃ দাল্র ত্বাইয়েবাহ ৩য় সংষ্রণ ১৪০৯/১৯৮৮) পৃঃ ৬২, ৭৪, ৭৫।

২－রাসূষ（ছাঃ）সস্পর্কেঃ মুহাম্মাদ（ছাঃ）স্বয়ং আল্মাহ হিসাবে আরশে সমাসীন। আসমান－यমীন সহ সমস্ত মাখলূকাত তাঁর নূরের সৃষ্টি। ইবনু আরাবী ও তার শিষ্যদের এটাই আক্ধীদা। এদেশের মীলাদের মজলিসে ক্দিয়ামের অবস্থায় কবিতাকারে বলা হয়－

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা থোদা হো কর্
উতার পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছ্তফা হো কর্
অর্থাৎ＇আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি，তিনিই মুছত্ফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হলেন’（নাউযুবিল্মাহ）। অন্ততः ‘রাসূল（ছাঃ）যে আল্মাহ্র নূর’ এবং ‘আল্মাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা’ ৭ আক্ধীদা এদেশের অধিকাংশ মুসनমানের মধ্যে বিরাজমান।
৩－অউধিয়া সম্পক্কঃ তাদের মধ্যে কেউ আউলিয়াদেরকে নবী（ছাঃ）－এর উপর্রে স্থান দেন। তরে সাধারণ ছূফ্మীগণ আউলিয়াদেরকে আল্লাহ্র গুণাবলীর সমান ক্মতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করেন। অর্থাং আল্মাহ্র ন্যায় তার্রাও ব্রযীীদাতা，রোগ আরোগ্যদাতা，জীবন ও মৃত্যুদাতা ইত্যাদি। তাদের ধারণায় অলিদের একটি বিরাট সাম্রাজ্যের জাল বিস্তৃত রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকুল পরিচালনা করে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন＇গাউছ’， চারজন ‘কুতুব’，সাতজন ‘আবদাল’ ও প্রত্যেক শহরে একজন করে＇নাজীব’ রয়েছেন। প্রতি রাত্রিতে হেরা勺ুহাতে এরা সমবেত হয়ে সৃষ্টিকুলেরে তাকৃদীর পর্যালোচনা করেন।
8－জাম্মাত ও জাহান্মামঃ এ সম্বজ্ধে তাদের আক্ষীদা হ’ল কোন ছ্রূীীর জন্য জান্নাতের আকাংখী হওয়া ও জাহান্নামের ভয় করা সিদ্ধ নয়। কামেন ছূফ্মীর জন্য এটা বড় ধরণের ত্রুটি। বরং তাদের প্রধান লক্ষ্য হ’’ল＇ফানাফিল্মাহ’ বা আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হওয়া। আর এটাই হ＇ল ছূফীদের জন্য জান্নাত।
৫－ইবলীস ও ষ্েরাঊনঃ ইবলীস এদের নিকটে সৃষ্টিকুলের সেরা তাওহীদ পন্থী। কেননা সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করতে রাयী হয়নি। অনুর্ূপ ভাবে ফেরাউন্ তাদের নিকটে সেরা তাওशীদবাদী মুমিন ও জান্নাতী। কেননা সে
 （নাयে‘আহ २8）বলে আল্মাহ्র মূन হাক্ধীক্বত উপলক্ধি
 আল্মাহ’।
৬－যিক্নঃ তাদের নিকটে ‘যিকরের তাৎপর্য হ’ল আল্মাহ্র সত্তা বান্দার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে জ্যোতির্ময় হওয়া’ $\dot{3}$

حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته فى عين العبد ফলে ‘যিকরকারী স্বয়ং আল্মাহতে পরিণঁত হয়ে যায়’ يصبـ الذاكــر هو نـنس المذكـــور و بالعكس）আর একারণেই বায়েयীम বুস্তামী বলেন，سبحاني ما أعظم شانی＇ আমি，আমার কতই না বড় মর্যাদা’！ঢাঁর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে তিনি বলতেন，لليس فی البيت غير اللي＇বাড়িক্তে কেউ নেই आল্লাহ ছাড়া। মনছ্র হ হাল্লাজ বলেন，أنا ＇আমিই আল্লাহ＇${ }^{\text {১৬ }}$
৭－ইবাদত সম্পর্কেঃ তাদের ধারণায় ছালাত，ছিয়াম，হজ্জ， যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত সমূহ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। ছূফীরা খাছ রবং খাছ－এরও খাছ। অতএব তাদের খাছ ইবাদত রয়েছে। তায়কিয়ায়ে নফ্স বা আ丬্মার পরিঋ্দ্ধির জন্য তাছাউওফ পন্থীদের মূল ইবাদত হ尺্ল यিকরের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে মিলন इওয়া ও তাঁর অস্তিত্ধে বিলীন হওয়া। যাতে একজন ছুফী কোন কিছুকে ＇কুন’ বল্লেই তা হর্যে যায়। তারা তাদের মা＇রেফাতের চক্ষু मিত়ে সৃষ্টির গোপন বিষয় সমূহ নেখতত পান। ফলে যাহেরী শরীয়তে অনেক কিছু হারাম হ＇নেও আউলিয়াদের শরীয়তে সেঞ্গি সিদ্ধ। কেননা মুহাম্মাদী শরীয়ত সাধারণ লোকের জন্য ও ছূফীদের শরীয়ত খাছ লোকদের জন্য। বরং তারা দ্ব্রর্থহীন ভাবে বলেন，

كفرتُ بدين اللد والكفرواجبٌ＋لدى وعند المسلمين تيبح আমি आল্লাহৃর ह্বীনকে অস্বীকার করি। আর এই কুফরী आমার নিকটট ওয়াজিব ও মুসলমানদের निকটে মন্দ কাজ। ${ }^{39}$
৮－হালাল－হারামঃ অদ্বৈতবাদী দর্শনের অनুসারী ঐসব ছূফীদের মতে তাদের জন্য কোন কিছ্র হারাম নয়। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিই সমান। তাদের মধ্যে ভ্রেদাভ্দে নেই। মদ্যপান，যেনা－ব্যভিচার，সমকামিতা，পশ্রে কামিতা এদের ধারণা মতে হারাম নয়। বরং তাদের উপরর হারাম－হালালের বিধান弓্ট প্রযোজ্য নয়।
৯－শাসন ও ব্রাজ্জনীতিঃ এ সম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। ছূফীদের আক্ষীদা মতে অন্যায়ের প্রতিরোধ বা শাসন ক্ষতার পরিবর্তন প্রচেষ্টা সিদ্ধ নয়। কেননা আল্মাহ সবকিছ্হুকে যেভাবে খুশী সেভাবে দাঁড় করিয়ে থাকেন’। বরং আল্মাহ হওয়ার দাবীদার তো স্বয়ং ছূফীরাই। অতএব রাজনীতির উথ্থান－পতন তো তাদের হাতেই। সুতরাং তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করাতো অন্যায় বটেই। সষ্ভবতঃ

১৬．আন－নকশবন্দীয়াহ পৃ：१৫，৭৭।
১৭．আन－নফশশবন্দীয়াহ পৃঃ ৬৫।

এই বিশ্বাসের কারণেই আমাদের দেশের রাজনীতি করা জীবিত কিংবা মৃত পীর－ফকীরদের দরবারে যান ও তাদের দরগাহে প্রার্থনার মাব্যমে ইলেকশন অভিযান ঔক্রু করেন এবং সর্বদা তাদের সাহাষ্য ও সন্ত্রিষ্টি কামনা কর্রেন।
১০－थ্রশিস্巾ণঃ মা রেফাতের ধোকার জানে আবদ্ধ করার জন্য ছৃयীদের বিশেষ তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সবাইকে হতবুদ্ধি কর্র দেয়। অতিবড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এদের খপ্ররে পড়ে ঈমান
 হয়েছে। ${ }^{১ ৯}$ মাইজভাগারী তরীকা মতে রাসূল（ছাঃ）－এর পরে হ্যরত আলী（রাঃ）হ＇নেন बেলায়াতের সর্ববাদী সষ্মত ইমাম। তারপর্রে বাগদাদের গাওছ্মল আयম সৈয়দ আকুল কাদের জীলানী। তারপর ভারতের খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী। তারপর চট্টাম্রাম সৈয়দ আহ্মাদুল্লাহ মাইজভাঞ্ডারী ও তারপর বেলায়াততর সর্বশেষ নিশানবরদার হিসাবে বিশ্শে আবির্ভূত হর্যেছেন গওছ্রু আयম সৈয়দ পোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী। এই চারজন গাউছ্ছুল আयমের মাধ্যমে আল্মাহ্ তা＇আলা ইলমে বেলায়াতক্কে প্রকাশ করে পূর্ণতা নকশবक्দী দান কর্রেছেন ${ }^{20}$ মোজাদ্লেদী তরীকার পীরগণ ক্লবকে জ্যোতির্ময় করে আ丬্মাকক পরমা্মার মধ্যে বিলীন করার জন্য মানব দেহকে ১০টি লতীফায় ভাগ করেছেন। যथা－ক্ৰলব，＜্রহ，সির্র，খফি，আখফা，নফস্স，আব，আতশ， খাক，বাদ। নফ্সের স্থান ললাটে，শেষের ঢারটি তামাম
 नीচে ও খফি তার দু’আগ্গুল উপরে，ক্বলব বাম স্তনের ছু’আগ্গুল নীচে ও সির্র তার ছু’আগ্ুুল উপরে। আখফা হ＇ল বক্ষদেদের নিম্ন মধ্যস্থলে।


এছিলির প্রত্যেকের উপরে বিতেষ মিহনত করত্র হহয়，যা অতীব কষ্টসাধ্য।২亠 নকশবন্দী তরীকার একটি निর্দেশ निম্নক্గপः
 ＇ফানাফিল্লাহ্গ＇র পরে তুমি যেমন খুশী তেমন হ্। ঢোমার ইলমে কোন অজ্ঞতা नেই কোমার কর্ম কোন পাপ बেই’
 সালাফিंইয়াহ ১8০8／১৯৮৪）প卜：88－8৯।
 সए，
२०．সৈয়দ সফিউিन বশর মাইজজাધারী আল－হাচানী，निषানन ঢৃরিক্ময়ে
 চয়্গাম，তাবি）পৃ： 8 ।

২২．আন－नকশশব্দীয়াহ পৃঃ ৬২।

পরিশেষে বলব，ইসলামী আক্ৰীদার সাথে মারেফাতের নাম প্রচলিত ছূফীবাদী আক্দীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও ছূयীमর্শन সরাসরি সংঘর্ষশীল। ছূফীবাদের্র ভিত্তি হ＂ল আর্উলিয়াদের কাশ্ফ，স্বপ্ন，মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েয ইত্যাদির উপরে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হ＂ল আল্লাহ্ প্রেরিত＂অহি’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে। ছূফীদের আবিষ্কৃত তরীকা সমূহ তাদের কপোলকল্পিত। এর সাথে কুরআন，হাদীছ，ইজমায়ে ছাহাবা，ক্ষিয়াসে ছহীহ কোন কিছুরই দূরতম সস্পর্ক নেই। ছূফীদের ইমারত খ্ষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ（رهبانية）－এর উপরে দগায়মান। ইসলাম यাকে প্রথমেই দূরে ছ্ছেড়ে কেলে দিয়েছে（হাদীদ ২৭）। বর্তমান কাল্লের ছूফী মা＇রেফতী জটাধারী ফক্কীরেরা তাদের বাशিক নোংরা $৩$ দুর্गপ্ধময় বৈৈাগ্যবাদী পোযাকের আড়ালে চরম ভোগবাদী অপকর্ম চালিয়ে যাক্ছে। তथাকথিত মাযারগ্গির সাথে সংশ্লিষ্টনা ঐবিষয়ে যথেষ্ট ধারণা রাখেন।
অতএব তাওহীদী আক্টীদাকে ঐসব কুফুরী মা＇রেফ্তী आক্বীদা হ＇তে পরিচ্ছ্ন করা ব্যতীত সত্যিকারের মুমিন হওয়ার কোন পথ নেই। দেহের জন্য যেমন বিষাক্ত খাবার ক্মতিকর，ক্রহের জন্য তেমনি ब্রসব বিষাক্ত আক্টীদা অত্তন্ত ক্ষতিকর，যার চূড়ান্ত প্রিণাম छাহান্নাম। দর্শনেন্র নামম
 মাষ্যমে জান্মাত তালাশ করত়ে হবে। पাল্লাহ প্রদত্ত যাহ্রে ও বাত্রেনী নে‘মত সমূহ উপলক্কি করে তা যথার্থ পথে ভোগ ও ব্যবহার করতে হবে এবং আল্মাহুর खরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় লুট্ট্যে পড়তে হবে। আল্মাহ আমাদেরকক তাঁকে সত্যিকারভাবে চিনবার বুঝবার ও আনুগত্য কর্নার তাওফীক দিন－আমীন！

## সমনয় প্রচচষ্টা：

কান কোন মুসলিম বিদ্মান ছ্ফফীবাদকে ইসলামের সাথে সমন্য়্যের জন্য যথ্থেট্ট চেষ্টা করেছেন। এমনকি রাসূল ＇צুহাম্মাদ（দঃ）－কে সুফীবাদ बा ইসলামী মারেফাত্তে यদিছ্তক্রু বলে अভিহিত করঢে চেয়েছেন। তাঁরা ই্সলামের মহান চার খলীएাকেध এই কাতারে শামিল করেছ্নে এনং বলেঢছন যে，＂ইशা ছাড়া রাসূनूল্gাহ্র（দঃ）


 কোণে খোদার ধ্যাनে মগ্न থাকিত্তেন। যঙन এইচ，มর্টেন， পোন্ডयীशে প্রমুঋ পাশাত্য দার্শनিকগণ ছূফীবাhকে বেদান্ত
 नিকলসণ প্রমুখ পক্তিগগ অকে 叉ৃষ্বানী ও নিও－প্মেটোনিক মত্তাদ ছ্বারা প্রভাবিত বলেन，ব্রাউন $\because$ তাঁর অनুসারী

আত-তাহরীক ১০

দার্শনিকগণ ছূফীবাদকে পারসিক প্রভাবিত বলেন, তখন ছুফীবাদের পক্ষে আমরা কুরআনের কিছू আয়াত এবং হাদীছের নামে কিছ্ বানোয়াট উক্তিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে প্রমাণ করতত চেয়েছি বে, 'সূফীবাদ ইসলামী জমিনে উব্ঠ ও ইসলামী আবহাওয়ায় বর্ধিত’। এমনকি তারা রাসূল (ছাঃ)-কেও ‘পীর’ বানিয়ে ছেড়েছেন। यেমন তাঁরা বলেন, 'সকল সূফী তরীীকা হজরত মুহম্মাদ (দঃ)-কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর বলিয়া অভিহিত কর্রেন এবং আধ্যাখ্রিক জ্ঞানের উৎস বলिয়া মনে করেন। ...সূফী তরীকা অসংখ্য। কতকঞ্গলি বহ পুরাতন, आবার নূতন কতকগুলি তর্রীকা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই শতের অধিক তনীকা বর্তমান। २৩
দেশের অন্যতম বৃহত্ত্ম বিষ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত একটি বইয়ের উপরোক্ত উদ্ধূতি সমূহ প্রমান করে বে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাষ্ত্র পড়ানোর নামে মুসলিম ছাত্রদের আক্বীদাকে কিভাবে বিনষ্ট করা হচ্ছে এবং অমুসनिম বিদ্দানদের কাছে ইসলামকে কিতাবে হেয় করা रচ্মে। অथচ রাসূনুল্মাহ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর ছাহাবীগণের यাবতীয় অধ্যাত্ম সাধনা ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর জন্য তাঁরা পৃथক কোন যিকরের তরীকা आবিষ্ষার করেননি। তাঁরা ছালাতে এমনভাবে নিমন্ন হ’তেন যেন আখেরাতের এক পাগলপরা মুসাফির। ছালাত শেखে বেরির্যে যেতেন ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ ও অন্যান্য দুनिয়াবী কাজে। याরা মসজ্দে নববীতে आশ্রিত ছিলেন, তারা হাদীছ শ্রবণ ও মুথস্ত করণে এ্রং নফল ইবাদতে র্রত থাকতেন। প্রয়োজনে জিহাদে গমন করতেন। इযরত আাব एহরায়রা (ছাঃ) ছিলেন যাদের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব। যিनि হयর্ত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাহরায়েনের ও इযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে মদীনার গভর্ণর ছিলেন। চার খলীফার তিন খলীফাই অমুস্সলিম, ফাসিক ও বিদ আতীদের হাতে শহীদ হয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) নিজে মাক্কী জীবনের ১৩ বছরে লোকদের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌছে দিয়েছেন। বিনিময়ে পেয়েছেন ধিকার, গীবত, তোহমত, বয়কট অবশেষে হত্যার মড়यয্র্র ও পরিনামে হিজরত। মাদানী জীবনের ১০ বছরের ২ থেকে ৯ম হিজরী পর্যন্ত আট বছরে ১৯টি ‘গাযওয়া’ ও ৬৩টি ‘সারিইয়াহ’ সহ মোট ৮২টি ছোট বড় যুক্ধে নেতৃত্র দিয়েছেন। ${ }^{28}$ ওহোদের যুক্ধে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। তিনি বিয়েশাদী করেছেন, সন্তান পালন করেছেন, হালাল ব্যবসা করেছেন, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি সম্পাদন করেছেন। তিনি সম্পদকে ঘৃণা করেননি। বরং
২৩. প্রাখক্ত, মুসলিম দর্শ(নের ভূমিকা পুঃ ৩৮১-৮৫।
২8. সুলায়মান মনছুরপুরী, রহমাতুল লিল आলামীন (দিল্झীঃ ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, ১ম প্রকাশ ১৯৮০) ২য় খ্পেঃ ১৮৫-২০২।

সম্পদশালী হওয়ার জন্য প্রিয় ছাহাবী আনাস (রাঃ)-এর জন্য দো‘আ করেছেন। ${ }^{\text {®Q }}$ বর্তমান যুগে মুমিনের পূর্ণাঙ জীবনকে শরীয়ত, তরীক্দত, মা'রেফাত ও হাক্ধীক্ধত- এই চার ভাগে ভাগ করে আমলকে শরীয়তের বিষয়বস্তু, ঈমান ও আক্বীদাকে ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, ইহসান ও ইখলাছকে তরীক্দত ও হক্দীক্দত-এর বিষয়বস্তু গণ্য কর্রে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসাবে পেশ করা হচ্ছে। অথ্চ ইসলাম মানুষের জন্য একটি পূর্ণাহ্গ জীবন ধর্ম। জীবনের সকন স্তরের জন্য ইসলাম সর্বদা হেদায়াতের আলোক বর্তিকা স্বরুপ। ঈমান, আমল ও ইহসানের ত্রিবিধ সমাহারে একজন প্রকৃত মুমিন হয়ে ওঠেন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা ইনসানে কামেল। এই কামালিয়াত বা পূর্ণতার মধ্যেও সর্বদা কমবেশীর প্রত্তিযোগিতা চলবে। যেমন রাসূলগণের ও ছাহাবীগণের মধ্যে ছিল। তাই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই ঈমান, আমল ও ইখলাছের ক্ষেত্রে সর্বদা অধিক হ’তে অধিকতর পূর্ণতা হাছিলের চেষ্টায় রতত থাকবেন এবং আল্মাহ্র মাগফেরাত ও জান্নাত লাভে সচেষ্ট হবেন। এটাই আল্লাহ্র কাম্য ও এটাই হ’ল ইসলামী দর্শন্নর মূল কথা। মুমিনকে আল্মাহ প্রদত্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহরাজির সন্ধানে সদা তৎপর থাকতে হবে ও আল্মাহ্র ত্করিয়া আদায় করতে হবে। আজ কাফেররা আল্লাহ্র গোপন নে'মত সমূহ আবিষ্কার করে বিশ্ববাজার দখল করছে। আর নামধারী আউলিয়ারা সারা জীবন দরগাহে বসে যিকর করে 'ফানাফিল্লাহ্'র মহড়া দিচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের হোয়াত কব্পুন!!

প্রসছতঃ উল্মেখ্য যে, করাচীর মুফতী মুহাম্মাদ শফী কৃত ঢাফসীর ‘মা‘আরেফুল কুরআন’ যা ঢাকার মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্ত্< অনুদিত ও সংক্ষেপায়িত এবং সঊদী আরব সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত যা বাংলাভাষীদের নিকটে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত হয়েছে, সেখানে সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে বর্ণিত 'ব্পহ’ সম্পর্কিত আলোচনায় ছূফীবাদের ঐসব অনুমানভিত্তিক কথার অবতারণা করা হয়েছে এবং পরিশেমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে (উক্ত তাফসীর পৃঃ ৭২৯-৩০)।

 হুকুম মাত্র এবং তোমাদেরকে এ বিষয়ে খুবই কম জ্ঞান
২৫. বूখারী, কিতাবুদ দা‘ওয়াত হা/৬৩8৪; তিनि বলেন,
نعم المال الصالع للمر ، الصالع
‘নেক্কার ব্যক্তির জন্য হালাল সম্পদ কতই না উত্তম, (জাহযাদ, ৪/১৯৭, সনদ ছহীহ; গৃহীতঃ হাক্বাক্টীততুছ ছূফ্ফিয়াহ পৃঃ ২৪)।

দান করা হয়েছে’ (বনী ইসরাঈল ৮৫)। পক্ষান্তরে এঁরা <্রহহকে স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত দু’ভাগে ভাগ করে স্বর্গজাত র্রহকে আল্লাহ্র আরশের চাইতেও সুশ্ম কল্পনা করেছেন এবং বলেন যে, "অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান’। ও্রু তাই নয় ঐ র্রহকে আবার ‘পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়’ বলে মত প্রকাশ করেছেন। যथাঃ কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা। অতঃপর মর্ত্যজাত র্রহ হচ্ছে ঐ সুল্ম বাষ্প, या মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। @ই মর্ত্যজাত রুহকেই ‘নফস’ বলা হয়’। যেখানে আল্মাহপাক মাটিকেই মানব সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ঘোষণা করছেন (হিজর ২৬), সেখানে এैরা বলছেন- "কিন্ত্র প্রকৃত পক্ষে মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিষের মধ্যে পরিব্যপ্ত’। ছুফীদের নিকটে যা দশটি লতীফা হিসাবে পরিচিত। অর্থাৎ কল্লব, র্রহ, নফস, সির্র, থফী, আখফা, আগ্গন, পানি, মাটি ও বায়ু। বলা হয়েছে, ‘এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা’রেফ্তের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্ালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আকৃতিমুক্ত সञ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ المرء مـع مـن أُحـب অর্ধাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে। খোদায়ী দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং খোদায়ী সঙ্গ লাভের কারণেই খোদায়ী রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক্ক। আল্মাহ বলেন,
 रর্লো)'।
কি সুন্দর তাফসীর! সম্মান্जিত মুফাসসিরে কুরআন অবশেষে মানুষকে আল্লাহ বানিয়েই তবে স্বস্তির নিঃশ্পাস ফেললেন। তাঁর এই উর্বর কল্পনা শক্তির জন্য ধন্যবাদ দিতাম, यদি তিনি স্বীয় কল্পনার পক্ষে কুরআন ও হাদীছকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার না করতেন। বর্ণিত হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম কর্ত্ক হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত। তিनि বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর निকটে এসে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূন্ $\ddagger ~ ব ্ য ক ্ ত ি ~ স ম ্ প র ্ ক ে ~ আ প ন ি ~$ কি বলেন, যে ব্যক্তি একটি কওমকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের সাত্থ মিলিত হ’তে পারেনি। তখন রাসূল (ছাঃ) জওয়াবে বলনেন, ব্যক্তি ঢার সাথ্থেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে’। অর্থাৎ দুনিয়ায় তার সাথে সাক্ষাত না হ'ঢেও আখেরাতে তার সাথ্থ মিলিত হবে। পরবর্তী হাদীছে যা হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সেখানে বলা रয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূन্न (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস

করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ধমক দিত়ে বললেন, তোমার ধ্বংস ছৌী! তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকট বলল, কোন প্রস্তুতি নেইনি। কেবল এতটুকুই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভालবাসি। তখन রাসূল (ছাঃ) বললেন, أنت مـ من أحببت তুমি যাকে ভালবাস, তার সাথেই থাকবে’ ২৬ উপরোক্ত হাদীছে কোথাও বান্দার সঙ্গে 'আল্মাহ্র আকৃত্তিমুক্ত সন্গ লাভ' -এর কथা ইশারা ইभ্গিতেও বলা হয়নি। এই স্পষ্ট হাদীছের উদ্ভুট ও অপব্যাখ্যা করেই ছূফীরা তাদের 'ফানাফিল্লাহ্' নাंমক মাতলামি দর্শনের পক্ষে দলীল খাড়া করেছেন ও আল্লাহ কর্তৃক ‘ক্̨িয়ামত পর্যন্ত অভিসম্পাত্অস্ত’ ও ‘কাফির’ (হিজর ৩৫, বাক্দারাহ ৩৫) ইবলীসকে খাঁটি তাওহীদবাদী ঈমানদার হিসাবে গণ্য করেছেন। কারণ সে আদমকে সিজদা না করে স্রেফ আল্নাহকেই সিজদা কররে চেয়েছিল। সে যে আদম (আঃ)-কে সিজদা করার ব্যাপারে আল্মাহ্র হৃকুমকে অগ্রাহ্য করেছিল, এ বিষয়টি ছূফীদের কাছে কোন অন্যায় নয়। আশেক-মাশূকের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খেয়ে ফানাফিল্ষাহহর দর্শন প্রচারের মাধ্যমে আবৃদ ও মা‘বূদের পার্থক্য ঘুঁচ্চিয়ে দিয়ে মানুষের উপরে তাঁরা নিজ্রেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে চান। নির্ভেজাল তাওহীদী দর্শন এইসব ধোকাবাজি দর্শনের সুউচ্চ সৌধকে ভেজ্গ जुড়িয়ে দিতে সক্ষম ইনশাআল্মাহ।
বলা আবশ্যক বে, ইসলামী শরীয়তে মানুষের সিজদা পাওয়ার যোগ্য কেবলমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত। দুর্ভাগ্য যে, এইসব লোকেরা কোনর্পপ দলীল প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহ সম্পর্কে অহেতুক ঝগড়া সৃষ্টি করেছে এবং স্রষষ্ঠা ও সৃষ্টি তথা আব্দ ও মা‘বূদকে একাকার করে ফেলেছে। অতঃপর নিজ্জেদেরকে 'আল্লাহ'র আসনে বসানোর দাবী করেছছ! এভাবে তারা মানুষের উপরে নিজ্রেদের প্রতুত্ কায়েম করতে চায় ও ভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের ৩ধু পকেট ছাফ কর্রেনা বরং তার সবকিছু লুট করে নেয়। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিনआমীন!!

[^2]

- মহামাদ আসাদুল্লাহ আল-গানিব
[যশোর নওয়াপাড়া বেঙ্ টেও্টটাইল মিল্স হ'তে সরদার আশরাফ হোসায়েন সম্প্রতি আমাদের নিকটে আদায়োনর অতিরিङ তাকবীর সশ্পর্কে জানার জনা একটি প্জ ও ঢ্রংসহ আনুসश्रिক কিছ্ম পত্রাদির অনুলিপি ब্রেরণ কুরেন। যার
 মাননীয় প্রখান সম্পাদক ছাহে্টক বিষয়টির উপঢে লেখার জনা অনুরোষ করা হয়। এঔ্সিডেন্ট-এর কঠিন কষ্ঠ সহ্ করেও তিনি প্রবষ্ষট লিखে দিয়েছেন। এজনা আমরা ঢাঁর নিক্ট কৃতজ্ঞ।সম্পাদক।
भত্রাमित्र সাত্র সংক্ষেপ: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ"তে সনদ প্রাপ্ত জনৈৈ আলেম বিগত ২২.০৪.৯৫ ইং তারিখে দৈनिক সপ্প্রাম সহ অন্যান্য জাতীয় দৈनिকক অক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের্র মাধ্যন্ম দেশবাসীকক জাनিয়েছেন যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান যে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেন, হাদীছে তার কোন ছিত্তি নেই। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর্রে কয়েক বৎসর হত়্ে গেল। অथচ এ যাবত কোন आলেম উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহ্ণ করে ছয় তাকবীরের পাক্ষ দলীল ভিত্তিক কোন বক্তব্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ কর্রেढ্লন বলে জানা যায়নি।
ইতিম্্যে মাসিক 'মদীনা' জুন’৯৭ সংখ্যার ১৮- নং প্রশ্নের উত্তরে দেখলাম সেথানে বলা হয়েছে, "ত্রে যেহেতু আমাদের নিকটট অতির্নিক্ত ছয় তাকবীর সম্পর্কিত বর্ণনাই সর্বপপক্ষা শ্ধ এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য বরন্গ মরন হয়েছে, একারণে আমরা ছয় তাক্বীর পেওয়াটাই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত মনে করছি’। এটা পাওয়ার পরে আমি সম্মানিত মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে ছয় তাকবীরেরে পক্ষু দলীল প্রমাণ সহ তাঁর বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ জাनिए়ে পত্র निथि। তখन ত্তিनि আমার পज্রের উন্টা পিফঠ ঊক্ত রিজ্ঞি্তিকে ‘কোথাকার কোন पूपনা পুটির আস্ফালন’ বলেন ও ছয় তাকবীরর পক্ষে তারক্মুयান সুন্নাহ, তাহাবী শরীফ এবং ফেকহ्স সুनान ওয়াল আছার নামক কেতাবখুলি পড়ে দেথতে বলেন। জরৈক বিজ্ঞ আলেমকে বললে তিনি ঐসব গ্থ্যে ছয় তাকবীরের কোন হাদীছ না পেয়ে আমাকে লিशিত ভাবে জানান যে, 'মুহ্তারাম মদীনা সম্পাদক আপনার প্রশ্নের যে জওয়া দিয়েছছ্ন, তা অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানোর মত'। তিनি বढ্লে মে, মাওলানা মুহতারামকে লিখুন, ঐ তিনটি কেতাব द্থ'ঢে ছইীহ, মরফু, মুত্তাছিল একটি হাদীছ লিতে দিতে। ঢার জবাব দুনিয়াতে পাবেন বলে আমার মনে হয় না’।
এর পরে ফেরত খামসহ মুহতারাম 'মদীনা’ সম্পাদক ছাহেবকে পুনরায় অনুনয়-বিনয় করে লিখলে তিনি

গকইভাবে আমার পত্রের নীচচ লেখেন যে, 'আপনার সাথে তর্কযুদ্ধ করার পর্যাপ্ত সময় আমার নেই বলে দুঃখিত। আপनি ‘এ’লা-উস্ সুনান’ নামক হাদীছ সংকলনীতত ঈদের তাকবীর বিষয়ক আলোচনা টুকু একবার পডৃন। আশা করি কোন দ্বিষা থাক্বে ना’। কিন্তু মুশকিল হ’ল, তাঁর পরামর্শমত পূর্ব্বে তিনটি কেতাবে যৃখন পাওয়া যায়নি, ত্থন সর্বশেষ এই কেতাবেও ৷ে পাওয়া যাবে, সে বিশ্ষাস আমার হারিয়ে গেছে। তাই অবণেষে জাছ-তাহন্ীীক -এর শরণাপন্ন হ"লাম। আশা করি আমাদের মত সাধারণ মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাতে কোনর্দ্প কার্গন্য করবেন ना।

ঈদ্নায়নের তাকবীর সংখ্যা প্রথম রাক'আতত সাত ও দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ মোট বাররা। ছাকেয ইবনু আবদিল বার্র बলেন, শক্তিশান্ী বা দুর্বন কোন সনদে এর বিপরীত কিছ্র রাসূनুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়নি এবং এর উপরেই প্রথম যুপের आমল প্রচলিত ছিল $1^{>}$১২ তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) ₹'তে আবুদাউউদ শরীফফ ছহীহ ও হাসান সূढ্রে 8 টि (হাদীए সংथ্যা ১১৪৯-৫२; ঐ ছशীश হা/১০১৮-২১), ইবनू মাজাহ শরীফে ৩টি (হা/১২৭৮-৮০), তিরমিযী শরীকে ১টি (হা/৫৪২, ঐ, ছইীহ তিরমিযী হা/৪8২)। আমর বিন আওফ আল-মুযানী (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযী শরীফের উক্ত হাদীছটি নিম্নক্ধপঃঃ

 হাদীছটি উল্লেঁ্থ করেে ইমাম তিরমিযী বলেন, حذيث حسن و هو أحسـسن شُسـبئ روي فى هنا البـاب عن النبي (ص) و فى الباب عن عائشة و ابن ممر و عبد الله بن عـر الب
অর্ধ- হাদীছটি হাসান এবং এটিই অত্র বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত সর্বাপেক্মা সুন্দর হাদীছ। অত্র বিষয়় হযরত আয়েশা, আব্দুল্নাহ বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা রয়েছে’। তিনি বলেন যে, আমি ইমাম বুখারীকে অত্র বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বलেन, ليس فی هذا البـاب شــبئ أصح عن شدا و بد أتـول অর্থাৎ ‘এ বিষয়ে এই হাদীছের চাইতে ছহীহ কোন হাদ্ীীছ নেই এবং আমিও একথা বলি’ (বায়হাক্ষী ৩/২৮৬)। ইমাম आহমাদ ও আলী বিनুল মাদ্ৰনিও হাদীছটিকে ছহীহ বলেছ্নে’ (তালখীছ -এর বরাতে তুহফাতুল আহ্ওয়াযী,

[^3]উক্ত হাদীছের টীকা দ্রষষ্বব্য)। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এর চাইতে বরং আব্দুল্মাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণিত ১২ তাকব্বীরের হাদীছটি অধিকতর ছহীহ যা আবুদাঊদে (হা/১১৫১-৫২) বর্ণিত হয়েছে (তুহফা হা/৫৩৪ -এর টীকা)। আয়েশা (রাঃ) থেকে আবুদাঊদে ছহীহ সূত্রে আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত रয়েছে।
মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় হ’তে ফারেগ জনৈৈক আলেম ও মরহুম মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল স্বীয় নামায শিক্ষা ২য় খণ্ডে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৩টি হাদীছ গ্থন্থে বর্ণিত যথ্থাত্রম ২১ ও ২২টি হাদীছ পেশ করেছেন। বরং সঠিক সংখ্যা তার চাইতে বেশী। বুখারী, মুসলিম ও নাসাঙ্গ শরীফে ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, আহমাদ, বায়হাক্ধী, তাবারাণী, দারাকুৎনী, হাক্মে, দারেমী, মুসনাদে বায্যার, মুছান্নাফ্ ইবনে আবী শায়বাহ, মুসনাদে আবুর রায্যাক, তাহাবী, ইবনু আদী, ফিরিয়াবী প্রভ্তি হাদীছ গন্থ সমূহে ১২ তাকবীরের পক্ষে বেশী কিছু ছহীহ ও হাসান এ্রবং অনেক যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেশ্তি ‘শাওয়াহেদ’ হিসাবে পরম্পরকে শক্তিশানী করে।
১২ তাকবীরের উপরে চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ, মদীনাবাসী বিশেষ করে মদীনার শ্রেষ্ঠ সাতজন তাবেঈ ফক্ধীহ, খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে শিহাব যুহরী, মাকত্রূল, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহ্মাদ, ইসহাক্ধ, আওযাঈ সহ প্রায় সকল সালাফে ছালেহীনের আমন বর্ণিত হয়়েছে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ১২ তাকবীরের উপরে आমল করতেন। দেওবন্দ̆র খ্যাতনামা হানাফী आলেম आनোয়ার শাহ কাপ্মীরী বলেন,
 आমাদের নিকটে জায়েय আছৃ' ${ }^{8}$
৬ (ছয়) ঢাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্দাহ (ছাঃ) হ'তে ছহীহ বা यঈফ সनদে কোন মরফ্ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তदে কয়েক্জন ছাহাবীর আমল যা ‘আছার’ হিসাবে বর্ণিত रয়েছে। यেমন ১-ছাহাবী আবু মূসা আশআরী ও হোযায়ফা (রাঃ)-এর আছার যা আবুদাউদে ছহীীহ সূত্র্র বর্ণিত হয়েছে (হা/১১৫৩;ঐ, ছহীহ- আলবানী হা/১০২২)। টক্ত হাদীছে ‘জানাযার ন্যায় চার তাকবীর’ বলা হয়েছে।

[^4]ব্যাখ্যায় বলা হত্যে থাকে যে, টক্ত চার তাকবীরের মধ্যে একটি হ’ল তাকবীরে তাহরীমা। কিত্তু এটি নিজস্ব ব্যাথ্যা - যা হাদীছে উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় রাক‘আতের জন্য বাকী তিনটি তাকবীরের কোন উল্লেখ উক্ত হাদীছে নেই। ইমাম বায়হাক্ষী বলেন যে, উক্ত হাদীছটি মরফূ নয় বরং মওকূফ এবং $৭$ কথাই প্রসিদ্ধ যে, এটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিজস্ব ফৎওয়া, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়’।

২- ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত আছার যেখানে ৯ (নয়) তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রথম রাক"আতে পাঁচ -এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুক্ বাদে অতিরিক্ত তিন এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে চার-এর মধ্যে তাকবীরে রুক্ূ বাদ দিলে অতিরিক্ত তিন। মোট তিনে তিনে ছয় হ’ল। প্রথম রাক‘আতে ক্কিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পরে অতিরিক্ত তাকবীরগনি দিতে হবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, একাধিক ছাহাবী থেকে অনুর্রপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটি হ'ল কূফাবাসীদের आমল। সুফিয়ান ছওরীও অनুद्रপ বলেन’। টক্ত আছারটিকে যহীর আহসান নীমবী স্বীয় "আছারুস সুনান" কিতাবে ‘ছহীহ’ বলেছেন। কিন্ডু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা এর সনদে আবু ইসহাক্女 সুবায়ঈ রয়েছেন, यিनि 'มুদাল্লিস’ অর্থাৎ সূত্র গোপনকারী। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে আলক্কামা ও আসওয়াদ হ’তে 'আনআনা’ সূত্রে বর্ণনা এসেছে। আছারটি মুসনাদে আক্দুর রায়্যাকে একই্ভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা যঈফ (তুহফা)।
৩- আক্দুল্মাহ বিন আব্বাস (রাঃ) ও মুগীরাহ বিন শো‘বা (রাঃ) থেকেও ৯ (নয়) তাকবীরের আমল বর্ণিত হয়েছে (তুহফা)। অবশ্য ইবनू আব্বাস (রাঃ) থ্থকে ৭,৯,১১,১২,১৩ তাকবীরের আমলও ছহীহ সূত্রে বর্ণিত रয়েছে। ${ }^{9}$
উপরের আরোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) बেকে কোন ছशীহ মরফু হাদীছ নেই। অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর আমল रिসাবে যে ছয় তাকবীরের কথা বলা হয়, তারও সनদ यঈख। ইবनू आस্মাস (রাঃ)-এর আমল্লেও ছয় তাকবীর নেই, তা পরিষার। আব্বাসী খলীফাগণ সক্লেই ১২ তাকবীরের অনুসারী ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, ইবনু আর্রাসের নিয়মিত আমল ১২ ঢাকবীর ছিল (বায়হাক্টী ৩/২৯১)। তবে ‘তিनि এ বিষয়ে সষ্ভবতঃ কিছूটা উদার তা দেখিয়ে

[^5]
## 

## থাকবেন’ ${ }^{\text {b }}$

ইবনু মাসঊদ（রাঃ）－এর উক্ত（৫＋8）নয় তাকবীরের হাদীছটি বর্ণনা শেষে ইমাম বায়হাক্টী বলেন，هذا رأي من جهة عبد اللك رضي اللد عنه و الحديث المسند مع ما عليه من
 আক্দুল্লাহ বিন মাসঊদের নিজ্স্ব রায়। অত্রব মরফূ হাদীছ， যার উপরে মুসলমানদের আমল জারি আছে，তার অনুসরণ করাই উত্তম’‘’ 8－তাহাবী，শারহু মা‘আনিল আছারে ‘জানাযার ন্যায় চার চার’ বলে একটি মরফূ হাদীছ বর্ণনা শেষে সেটিকে ‘হাসান’（حسن الإسناد）बना হয়েছে। কিন্তু মুহাफিছী নের নিকেট তা ‘যঈফ্ফ’ বলে প্রমাণিত।’০

## টপসংহারঃ

পরিশেষে বলা চলে যে，১২ তাকবীরের পক্ষে বেশকিছ্র ছरীহ মরফূ হাদীছ যেমন রয়েছে，তেমনি বলু সংখ্যক যঈফ হাদীছ রয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল （ছাঃ）থেকে ছহীহ বা যঈফ কোন মরফ্ হাদীছ নেই। কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈর আমল বর্ণিত হ’লেও রাসূল （ছাঃ）－এর ছহীহ মরফূ হাদীছের মোকাবিলায় তা গ্রইণযোগ্য নয়। ঘ্বिতীয্যতঃ ১২ তাকবীরের পক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীন ও মদীনা বাসীর আমল বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে ইমাম মালেক，শাফেঈ，আহমাদ，ইসহাক্দ ও ইমাম আবু হানীকা（রহঃ）－এর দুই প্রধান শিষ্যের আমল বর্ণিত হয়েছে। তার বিপরীতে ইবনু মাসউদ，হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান（রাঃ）প্রমুখ কয়েকজন ছাহাবী ও কূফাবাসীদের ছয় তাকবীরের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইবনু মাসউদ（রাঃ）－কর্তৃক নয় তাকবীরের অপর একটি বর্ণনায় প্রতি তাকবীরের মাঝে আল－হামদুল্লিাহ ও দর্দদ শরীফ পড়তত বলা হয়েছে（বায়হাক্ফী ৩／২৯১－৯২）， যা ছয় তাকবীরের উপরে আমলকারী কোন ব্যক্তি পাঠ করেন বলে জানা যায় না।
হাফেয আবুবকর আল－হাযেমী স্বীয় ‘ই‘তিবার’ কিতাবে বলেन，যখन কোন বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল প্রমাণিত হবে ও অন্যটায় হবে না，সেক্ষেত্রে প্রথমটাই গ্রহণ করতে হবে’（তুহফা）। ১২ তাকবীরের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল প্রমাণিত রয়েছে（কির＇আত 2／৩৪০）। সেকারণ সেটিই অগ্গাধিকার যোগ্য বলে প্রতীতি জন্মে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

مسلل سنت يه اله سالك جلِ جاع دهرّ جنت الفردوس تك سيدهي حلي كئى يه سرّك সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক！জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এই সড়ক।

[^6]
## বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা

－মুহাম্মাদ আতাউর রহমান＊
আরবী নবম মাসের নাম রামাযান। এ মাসে আল্লাহ মুমিনদের উপর ছিয়াম বা রোযা ফরয করেছেন। আল্লাহ

 ＇হে ঈমানদারগণ！তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে। যের্রপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার’（বাক্বারাহ ১৮৩）। কুরআনের এই বাণী থেকে দু’টো জিনিস সুস্পষ্ট। এক－রোयা আমাদের টপর ফরয করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা रয়েছিল। দুই－এই বিধান সঠিকভাবে পালন করলে মুত্তাক্বী হওয়া যাবে，তাক্ওয়া অর্জন করা यাবে। হযরত আদম （আঃ）থেকে হযরত ঈসা（আঃ）－এর যুগ পর্যন্ত পর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে রোযার বিধান চালু ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীর রামাযান মাসে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর ছিয়াম ফরয হয় $1^{2}$ মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী লিてেছেন， হযরত আদম（আঃ）－এর যুগ হ＇তে হযরত ঈসা（আঃ）－এর যুগ পর্যন্ত পূর্ববর্তो উম্মতদের মধ্যেও ছিয়ামের প্রচলন ছিল। তবে প্রত্যেকের ছিয়ামের ধরন আলাদা ছিল। ${ }^{2}$ পাচ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাণ্ডার ‘ইনসাইক্রোপেডিয়া অব বাটিিকা’র নিবন্ধকার তার＇ফাষ্টি？’ নামক নিবক্ধে লিখেছেন，জন－বায়ু，জাতি－ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতা ভ্দে ছিয়ামের নিয়ম－পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও এমন কোন ধর্ম্মে উল্লেখ করা কঠিন，যার ধর্মীয় বিধানে ছিয়াম্রে আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়নি। ই ইহুদীদের ‘ইউম কিপ্পর’ উৎসব হচ্ছে ছিয়ামের ঊৎসব। এ দিনে তারা যাবতীয় কর্ম থেকে বিরত থাকে，থাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে না এবং কৃত পাপের জন্য বিধাতার নিকট শাস্তি কামনা করে।
আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে তাক্ওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাক্ধওয়া শক্দের অর্থ－পরহেযগারীতা，সাবধানতা। একদা হযরত ওমর ফার্রক（রাঃ）মসজিদে নববীর ঈমাম থ্যাতনামা ছাহাবী হযরত উবাই বিন কা＇আব（রাঃ）－কে তাক্ওয়ারূ অর্থ জিজ্ঞেস করনে তিনি বললেন，আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো রাস্তা দিয়ে চলেছেন？ওমর（রাঃ） বলनেন，ছ্যা। উবাই（রাঃ）বললেন，তখन কিভাবে চলেছেন？उমর（রাঃ）বললেন，অजি সাবধানে চলেছি। উবাই（রাঃ）বললেন，نذلل التقوى ‘ওটাই তাক্৭ওয়া’।

[^7]ছিয়াম যে ওধুমাত্র আখ্মিক উন্নতি এবং বেহেশত পাবার জন্য নয়，আজকের উন্নত বিজ্ঞান তার প্রমাণ করততে সক্ষম হয়েছে। আসলে এর নির্গলিতার্যতা হচ্ছে মনুষ্যত্রের উদ্বোধন। অর্থাৎ যে মনুষ্যত্দের কারূণ আমরা মানুষ হিসাবে স্বীকিতি লাভ করি তারই পরিচর্যা，তাকে পল্পবিত করা，কুসুমিত করা，সুষমামণ্তিত করে তোলা। ছিয়ামে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি হহুম যদি আমরা গভীর অভিনিবেশের সজ্গে দেথি তাহলে সেই সত্যটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং ছিয়াম সাধনার এই ব্যাপারটি যে কতটা বাস্তব সম্মত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাও সহজে উপলন্ধি করততে পারি।
ছিয়াম সাধনার ফল্ল মানুষ পাপ ও কালিমা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় এবং পবিত্র হয়। আষ্মশক্তি লাভ করে মানুষ উন্নততর，মহত্তর চারিত্রিক জুণাবলীর অধিকারী হ’তত পারে। সংযম অভ্যাস করে আল্লাহ্র বিধি নিষেধ পালনে অভ্যষ্ত ₹’তে পারে। ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্মাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। মিঃ ভনক্রিট বলেন，ছিয়ামের মাধ্যুম যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে－अন্তরের নির্মলতা，আ丬্মার পবিত্রতা，চিন্তা－ভাবনার উৎকর্ষতা এবং দেহের পরিচ্ছন্নতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে একত্রে এতগুলো জিনিসের জন্যে ছিয়ামের চেয়ে শ্রেয় আর কিছ্ নেই। আর ইসলাম কেবল তারই অনুসারীদের জন্যে এ ছিয়াম দান করেছে। এক্ষেত্রে মুসলিম জাতি কতই না শ্রেষ্ঠ এবং সৌভাগ্যবান।
আরবী ‘রামাযান’ শব্দটির উৎপত্তি হ’ল ‘রময’ ধাতু হ’তে। যার অর্থ দহন বা পোড়ানো। অন্যদিকে একবচনের ছওম ও বহুবচনের ছিয়াম－এর অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা। এ জন্যই বলা হয় রামাযান মাস হচ্ছে সংযমের মাস， আ丬্ম巛্দ্ধির মাস। কারণ রামাযান মাসে একজন রোযাদার মানব চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলোকে ত্ু দঙ্ধীভূতই করে না বরং দৈনन्দিন জীবনের অপরিহার্য বিষয় যেমন－ ঙ্ষুৎপপাসা，यৌন লাল্লসাখুলোর উপরও তার ব্যক্তিসত্তার নিয়ন্ত্রণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ${ }^{9}$ শরীয়তের পরিভাষায় ‘ছিয়াম＇হ’ন কতিপয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ বিষয় इ’তে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষভাবে বিরত থাকা ${ }^{b}$ কাজেই ছিয়াম পালনকারী মিথ্যাবাদী，অশ্লীল ও কটুভাষী হ＇তে পারে না।
অপরদিকে লোভ，মিথ্যা প্রভৃতি যে পরিহার করতে পারল না তাঁর ছিয়াম্মের কোন মূল্য নেই। মহানবী（ছাঃ）বলেন， যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিহার করে না তার শ্বু পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্মাহ্র কোনই প্রয়োজন নেই। ইমাম গায়্যালী（রঃ）তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ

[^8]‘এহইয়াউল উলম’－এ রোযার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন।－（১）পরম প্রিয়তম আল্লাহ পাকের প্রেমে বিভোর ও তন্ময় থেকে ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাত্ত পর্যন্ত পানাহার，কামাচার এবং সকল প্রকার পাপাচার থেকে সম্পূর্ণক্রপপ বিরত থাকাই প্রকৃত ছিয়াম।（২）পানাহার， কামাচার এবং যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা।（৩）তধ্রু পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা। এটি রোযার সর্বনিম্ন স্তর। কিন্তু ছিয়াম পালন করেও যদি কেউ কু－কথা， কু－কাজ，অন্যায়－অবিচারে নিপ্ত হয়，তবে তার ছিয়াম সাধনা হয় ব্যর্থ এবং উদ্দেশ্য इয় বিনষ্ঠ，১০ সুতরাং ছিয়াম অবস্থায় সকল প্রকান শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। তবেই ছিয়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাছিল হবে। এণ্ণণ আমরা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা পর্যাজোচনা কব্নব－
১．রোযার মধ্যে দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে，দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য বেশী খাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং অল্প ও পরিমিত থাওয়া উচিত। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে－‘বেশী বাঁচবি তো কম খা’। এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সীনা তাঁর রোগীদের তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস পালনের পরামর্শ দিতেন। ১১ বছরে একমাস ছিয়াম পালনের ফলে শরীরের অনেক অগ্গ－প্রত্যঙ্গ বিশ্রাম পায়। ডাঃ হিমেলা এলাইটস অনেক আগেই বলেছেন，＂The more you nourish diseased body the worse you make it＂অর্থাৎ＂অসুস্থ্য দেহে যতই খাবার দিতে থাকবে ততই রোগ বাড়তে থাকবে’ ১২ ড্রাঃ নাকিউন বলেন，নিম্নের তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্য বের হয়ে যায় এবং বার্ধক্য থামিয়ে দেয়। নিয়ম তিনটি হ’ল－（১）অধিক পরিশ্রম দেহকে সত্জে রাথে।（২）বেশী পরিমাণ ছাঁটা－চলা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।（৩）প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একদিন অভূক্ত থাকলে স্বসস্থ্য ভাল থাকে । ${ }^{\text {১ט }}$
২．ছিয়াম হজম্মের যন্ত্র। ছিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে সর্বদা কার্যে निপ্ত হওয়া হ＇তে বিরতী দান করে এবং শরীরের যে বর্জ্য পদার্থ আছে তাকে নিঃসরণ করে। শরীরে শক্তি যোগায় আর নানা ধরণের রোগেরও নিরাময় করে। ${ }^{28}$ ডাঃ সলোমান তাঁর গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিধিতে মানব দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন，＇ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে মাঝে মাঝে
৯．বুখারী，মিশকাত（ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইট্রেরী ১৯৯৬ ইং）‘‘্রোयার্র পবিট্রতা রুক্巾া করা’ অধ্যায়，হা／১৯০২；পৃঃ ২৩০।
১০．মাসিক आাল－বালাগ，৫ম সংখ্যা，১৮－ত্ম বর্ষ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং পৃঃ ১৭－১৮।
১১．সাঞ্জাহিক মুসनिম হাজান，৩১ ডিস্সেব্বর ৬ জান্য়য়ীী ১৯৯t ইং পৃঃ ১১।
১২．প্রাঙক্ত，পৃঃ ১৩।
 २2マ।
د8．आারকানুল ইসলাম उয়াল ঈমাन，মूল：মूহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু। অনুঃ ইঞ্জিনিয়ার মুহাষ্পাদ মুজীীবুর্木 রহমান।（ঢাকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরর্巾ণ সংহ্থা，১৯৯৭ ইং）পৃঃ৫৬।

एকে নিয়ে চুল্নি হ’তে ছাই ও অগ্গার সম্পূণ্রূপপ নিষ্ষাষিত করা যেমন আবশ্যক，টপবাস দ্বারা মাঝ্ঝ মাঝね পাকস্থ্রী

বিজ্ঞানী बেঘনার্থ সাহা বলেন，ছিয়াম নামক মুসলমানদের এ উপবাস্র্রত একনিষ্ঠ মনে পালন কর্রে যাওয়াটাকে যদি आমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিডল্গিতে নেখি তাহ＇লে দেখা যাবে এর ফল অত্যন্ত মঙ্গলজ্জনক। কারণ，এ ছিয়াম পালনে পেটের অভ্যন্তরীণ গ্গোলযোগ থাকতে পাঢর না বনেই আমি মনে করি। মাঝে মধ্যে উপবাস্ত্রত পালনে ব্যক্তিগত জীবনে আমি এ উপকার পেয়েছি। কাজেই আমার এ ধারণা জন্মেছে যে，মুললমানরা যেক্রপ নিয়ম মাফিক ছিয়াম পালন করেন তাতে তাঁদের পেটের কোন গোলযোগেই ঢারা কষ্ট পান ना। ${ }^{\text {। }}$
৩．ছিয়াম সাধनা ব্যক্তির মাঝে উন্লত নৈতিকততা বোধ জাা্রত করে। মনুষ্যত্ বিকাশে উন্নত নৈতিকতাবোষ একটি অত্যন্ত গুর্রুত্ট্পপূর বিষয়। বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গায়্যালীর মতে，ছিয়ামের মাধ্যদম নিম্নের অসৎ স্বভাব বর্জন কর্না সষ্ভব－অহংকার，रिংসা，শত্রততা，ক্রোষ，निका，মিথ্যা， লোভ，কৃপনতা，রিয়া বা ন্লোক দেখানো，নিজ্রের ভুল ও সन्ত্রাস $1^{\text {人q }}$ অধ্যক্ষ ডি，এস，ফোর্ড বলেন，＇ছিয়াম হচ্ছে ইমলাম্মর নবী－রাসূলদের নির্দেশিত ইবাদত－বন্দেগীর মষ্য থ্কে একটি নাম। এ ছিয়াম পালন আঅ্ফশ্ধি এবং সংযমের সর্বশ্রেষ্ঠত্ম একটি উপায় বা পন্থা। যার মাধ্যমে স্রষ্টাক্কে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা যায়। সমাজ্যু্যু रয়ে যাওয়া রোগ থ্কেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হিংসা－ঢ্বেষ এবং নৃশংস স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকা যায়। খুব সহজ্জেই কু－প্রবৃত্তির ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখা যায়। কেননা －ছিয়াম হচ্ছে ইসলামের প্রাণ আর ইসলাম হচ্ছে সত্য ধर्ম’ $1^{D t}$
8．চরিত্র সংলোষনের ক্ষেত্রেও ছিয়ান্মের গুরুত্দ অপরিসীম। ছিয়াম উত্তম চরিত্রের ট্রেনিং হিসাবে কাজ করে। ছিয়াম পালন করলে ব্যক্তির অন্যায় করার প্রবণতা জ্রাস পায় এবং ভাল কাজ করার স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। ছিয়াম পালনকারী তার কামনা－বাসনা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সত্যিকার নৈতিকতার মহত্ত্বে পৌছিতে পারে। রাসূল（ছাঃ）বলেন， ＇তোমাদের মধ্যে বে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখ্খে। ${ }^{\text {p® }}$ মিঃ হেনরী মূর বলেন，এক মাসের এ ছ্যিয়াম মানে অসামাজ্জিক কার্যকলাপ，কতিপয় ব্যক্তিগত সমস্যা ও রোগ－শোক এবং মিথ্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার নোক্ষম অবন্বম্বন। আমি এ মহা সত্যকে স্বীকার করছি মে， ছিয়াম পালন করার কঠঠার নির্দেশের মধ্যে প্রচ্ছুন্ন রয়েছে

১৫．মিশকাত，‘‘্রোयা’ পর্ব，（ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইর্রের্রী ১৯৯৬）পৃঃ ২১২। ১৬．জগ্গপথিক，১২ত্ম বর্ষ ১স সংখ্যা জানুয়ারী’巾৭，পৃঃ ২৩। ১৭．সাক্তাহিক মুসলিম জাহান，১৭－২৩ প্ৗীষ，১808 বাংলা পৃঃ ১৩। ১৮．अগপথিক，১২ তম বর্ষ ১ম সংখ্যা，জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং，পৃঃ ১৮। ১৯．তানবীद্रল মিশকাত，खাयিन শ্রেণীর পাঠ।＇নিকাহ＇অধ্যায় হা／২৯৪৬।（ঢাকাঃ आরাফাত পাবলিকেশন্স ১৯৯২ ইং）পৃঃ 8২।

মানবের পবিত্র সুক্দর চরিত্র সৃষ্টির ঐ্রশী অবদান।২০
অতএব，ছিয়াম সাধনা যেহেতু মানুফের সার্বিক দিক সুন্দর করার মোক্ষ্ম অবলম্বন তাই ছিয়াম যেন আল্লাহ্র নির্দেশ ৩

 গালনকারীকে ক্রোধ，ब্नाভ，অন্যায়－অত্যাচার，অশ্লীলতা， মিথ্যা，ঝগড়া－ৰ্যাসাদ，গরনিক্যা ইত্যাদি ক্রু－স্বভাব চিরতর্রে

 উभদদশ：
১। ছালাতকে হেফাयত কর্পুন। অनেক ছিয়াম পালনকারী আছেন यারা ছালাতকে অবহেনা করে থাকেন।
২। ছিয়াম অবস্থায় আজে－বাজে কথা বলা থেকে বিল্ত थाকুन！
৩। ছিয়াম দ্বারা ধূমপান ত্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন।
8। মিথ্যা কथा বना ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান হ’তে बিল্তত থাকুন।
৫। সিনেমা－টেলিভিশন ইত্যাদি দেখা হ’তে বিরত থাকুন। কারণ，এতে চরিত্র নষ্ট হয়। ছিয়ামের উপকারিতাও বিনষ্ট इয়।
৬। আপন আপন হোটেল－রেস্তোরা দিনের বেলায় বন্ধ রাখুন।
৭। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার কব্সুন এবং দেরীতে সাহারী খান।
৮। সম্ভুব হ＇লে মিষ্টিজাত দ্রব্য，খেজুর，ঠাঙ্গ পানি বা দুধ জাতীয় পানীয় দ্বারা ইফত্তার কব্স্নন।
৯। অতিভোজন হ’তে বিরত থাকুন। কারণ তা ছিয়ামের উপকারিতা নষ্ট করে দেয়।
১০। বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির কর্ণুন কুরুনন－হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ কব্রুন！
পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি，তিনি যেন আমাদেরকে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ আসন উদ্লেশ্য ত্থা তাক্দওয়া অর্জন করার তাওফীক দান করেন－আমীন！
 গবেষক ও চিকিएসা বিজ্ঞানীলের অडিমভ পৃঃ：২৪।

## সংশ্যেধনী

গত সংখ্যায় ‘রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল’ নামক প্রবক্ধের মাসাঢ়েল অংক্শের তারাবীর আলোচনায় মা আয়েশা বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে ‘．．．এগারো রাক‘আতের বেশী রাতের ছালাত আদায় করত্তে’－এর স্থলে করতেন না হবে। －সম্পাদক।

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান* সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, অতঃপর তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর টপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাতে না সে মুমিন হ’তে পারেনা। এ প্রসংগে আল্মাহ তাআলা বলেন,
وَعَلى الله فَتَوكَلُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمْنِّنْ -
'আর তোমরা আল্মাহ্র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা বিষ্বাসী হও’ (মায়েদা ২৩)।

আল্মাহ আরো বলেন,


'যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্মাহ্র নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা করে’ (আনফাল ২)। সুতরাং আল্মাহ্র উপর ভরসা করা ঈমানের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ${ }^{2}$

আল্মাহ তা‘আলার উপর ভরসা রাখা অর্থ প্রতিটি বান্দার একথা পুরোপরি অবহিত হওয়া যে, সমস্ত কাজ আল্মাহ্র জন্য নিবেদিত। তিনি যেটা চান সেটাই করেন, আর যেটা চান না সেটা করেন না। আর তিনিই হচ্ছেন উপকার ও অপকার উভয়ের अধিকারী এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।
आল্মাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্ধাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন,

إذا سآلت فسنل الله و إذا استعنت ناستعن بالله তুমি যখন কিছ্র চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্মাহ্র নিকটেই চাইবে’ ${ }^{2}$

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভাল-মন্দের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং কিছ্র

[^9]চাওয়া-পাওয়ার দরকার হ'লে তাঁর কাছেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়।

অথচ আমরা এসব আয়াত ও হাদীছ ভুলে গিয়ে ‘তাবীय’ বা ‘তাবীযে’র ন্যায় তক্কি বা বাগার (সূতা) তন্ত্রমন্ত্র বানিয়ে তার উপর ভরসা করে থাকি। যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান সমাজে ‘তাবীযে’র ব্যবহার অহরহ দেখা যাচ্ছে। বাচ্চার জন্মের পর থেকে নিয়ে কবরে শায়িত হওয়া পর্যন্ত এর ব্যবহার গোচরে আসে। এসবের পিছনে নানাবিধ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তন্মধ্যে জিন-ভুত তাড়ানো, অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি, সন্তান লাভ, বাচ্চাদের বদনজর না লাগা, স্বামী-ত্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা দৃঢ় इওয়া অন্যতম । এক শ্রেণীর লোক পীর-ফকীর-দরবেশদের তথাকথ্রিত মাযারে বসে ‘তাবীযে’র ব্যবসা করে। মুসলমানরা তাদের নিকট থেকে ‘তাবীয’ গ্রহণ করে এবং এর উপর পূর্ণ ভরসা করে। অপরদিকে 'তাবীয' দেওয়ার সময় পীর ফকীররা "হক্দ মাওলা" বলে ‘তাবীয’ দিয়ে থাকে। এ সমস্ত ‘তাবীয’ গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, তন্ত্র-মন্ত্র, বিভিন্ন মরা জন্ত্র হাড়-হাড্ডি এমনকি কুরআনের আয়াত দ্বারাও তৈরী করা इয়।

## চাবীয সম্পর্কে শরীয়তের্র বিধান

তাবীय হার্গাম इఆয়াব্য ব্যাপার্নে কুর্রানের দমীম\& আল্মাহ বলেন,

 ‘আর যদি আল্মাহ তোমাকে কোন কষষ্ দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা বিদূরিত করার কেউ নেই। পক্ষান্তরে यদি তিনি তোমার মঙ্গল করেন, তরে তিনি সবকিছ্রুর উপরে ক্ষমতাবান’ (আন‘আম ১৭)।
তিনি আরো বলেন,

'আর আল্লাহ यদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ কর্রেন, তবে কেট নেই তা খগ্গবার মত তিনি ব্যতীত। পক্ষান্তরে তিनि यमि কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানিকে প্রতির্রোধ করার কেউ নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান তাকেই দান করেন । বস্তুতঃ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (ইউনুস ১০৭)।

আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্নাহ ব্যতীত কেউ বিপদ-आপদ দূর করতে পারে না। ভাল কাজের জন্য বান্দারা আল্পাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ক্ষতিকারক জিনিষ হ’তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।
তাবীय হারাম হওয়ার ব্যাপাভ্গে র্রাসূলের্র হাদীছ :
(১) আপ্দুল্লাহ ইবনে উকাঈস হ'তে মারযূফ সৃত্রে বর্ণিত হর়েছে যে, यে ব্যক্তি কোন তাবীय-কবय হাতে বা গলায় পরিধান করে সে আল্মাহ্র যিষ্মা হ'তে খারিজ হয়ে উক্ত বন্তুর দিকে সোপর্দ হয়’। হাদীছটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা কর্রেছেন।
(২) উকবা বিন আমের আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একদল লোক আসল। অতঃপর নবী (ছাঃ) তাদের মধ্য থেকে ৯ জনের বায় আত গ্রহণ কর্রেন এবং ১ জনের বায় আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। তখন তারা সকলে বলে উঠল, হে আল্পাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের মধ্য হ’ঢে ৯ জনের বায়‘আত গ্রহণ করলেন এবং এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন! মহানবী (ছাঃ) তখন বললেন, তার দেহে ‘তাবীয’ রয়েছে। অতঃপর তিনি হাত ঢুকিয়ে সেটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, ‘বে ব্যক্তি ‘তাবীয’ লটকালো সে শিরক করল’।
(৩) একদা হ্যাইফা (রাঃ) জনৈক অসুস্থ্য ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি তার বাহুতে এক্খানি সুতা দেখতে পান। অতঃপর সেটি তিনি কেটে ফেলেন কিংবা ছিনিয়ে নেন। তারপর আয়াত পাঠ করেন 'তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই আল্মাহ্র প্রতি বিপ্বাস স্থাপন করে ও শিরকে লিষ্ত থাকে’ (ইউসুফ ১০৬)। ${ }^{8}$ সুতরাং প্রমাণিত হ’ল यে, হ্যাইফার নিকট ‘তাবীয’ লটকানো শিরকের পর্যায়ভুক্ত।
(8) आব্দুল্মাহ বিন মাস"উদের পত্মী যয়নব কর্ত্তক বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্মাহ যখন প্রয়োজন শেষে আসতেন এবং দরজার নিকট পৌছছত্ন তখন গলার আওয়াজ দিত্তে এবং থूথু ফেলতেন। এটা এজন্য করতেন যে, তিনি অপসন্দ করতেন হঠাৎ প্রবেশ করতঃ আমাদের থেকে এমন জিনিষ অবগত इওয়াকে, या তিনি খারাপ মনে করতেন। जতঃপর কোন একদিন তিনি আগমন করলেন এবং গলার आওয়াজ দিলেন। তিনি (यয়নব) বলেন, তখন আমার নিকটে এক বৃদ্ধা মহিলা 'হমরা’ (চোখ লাল হয়ে যাওয়া) রোtগর জন্য ঝাড়ফুফক করছিল। आমি তাকে খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করতঃ আমার পাশে রসে বসলেন। তিনি তथন আমার গলায় একটি সুতা

[^10]দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই সুতাটি কি? তিনি (যয়নব) বলেন, ইহা একটি সুতা যার মধ্যে আমার জন্য ঝাড়uঁঁক করা হয়েছে। যয়নব বলেন, তখन তিनि তা ছिंড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, নিশষ়় আক্দুল্মাহ্র পরিবার শির্রক থেকক মুক্ত। আমি আল্ধাহৃর রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে ఆनেছি, "निশশ় ঝাড়यूँক*, তাবীय এবং তিওলা ₹’ল শিরক’। ‘ত্ওলা' হ'ল স্বামী-ম্রীর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কিছু ক্রিয়া"।
উপরোক্ত দলীলগুলো থেকে প্রমাণিত হ’ল যে, ‘তাবীয’ লটকানো হারাম এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। তরে কুরআন দ্বারা ‘তাবীय’ লটকানো সম্পর্কে বিদ্দানদের মধ্যে মতভেদ রর্যেছে। কিছ্হ সংখ্যক আলেম মনে করেন, মাসনূন দো‘আ ও কুরআনের আয়াত লটকানো তাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ওটা জায়েय।

## यার্না ঢাবীয়কে জায়েय মনে করেেন তাদের কিছু দनीল ও তার জওয়াবः

প্রধম দनीबः आল্gাহ বলেন, আiম কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি या রোগের চিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত’ (বনী ইসরাঋল ৮২)।
ভिठীয় দণীबঃ 'হयরত আয়েশা (রাঃ) -এর বাণী, ‘নিচয় 'তাবীয’ মুছীবত অবতীর্ণ হওয়ার পৃর্বে লটকানো হ'ত, পরে নয়’ ${ }^{\text {b }}$
তততীয় দनীলঃ ‘তাবীय’ লটকানোর বিষয়ে ছাহাবী আব্দুল্মাহ বिन आমর (রাঃ) -এর আমन বর্ণিত হয়েছে বে, তিनि অপ্রাপ্ত বয়ক সন্তানদের গায়ে ভয় পাওয়ার দো"আ লটকাতেন। আর তা হচ্ছেঃ 'বিসমিল্না-হি আ'উযুবি কাनिমাতিল্লা-হিত্তা-শ্যা-তি মিন গাयাবিহি ও শাররি ইবা-দিহি ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীন ওয়া আই ইয়াহ যুক্রন"।

## উক্ত দলীন্লির্ন জওয়াবঃ

প্রথম দनীল হিসাবে বর্ণিত आয়াতটি মুজমাল (অস্পষ্ট)। তাছাড়া কুরআন ঘ্ঘারা কিভাবে দোআআ করতত হবে এবং কিতাবে তিলাওয়াত কর্রতে হবে এবং কিভাবে তদানুযায়ী আমল করতে হবে রারালা (ছাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। সেখানে ‘তাবীয’ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই এবং ছাহাবীগণ থেকেও এর কোন দনীল পাওয়া যায় না।

[^11]
## 

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর যে উক্তি সেটিও মুজমাল (অম্পষ্ট)। সেখানেও 'তাবীয’ লটকানোর কোন উল্লেখ নেই বরং উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুছীবত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাবীয লটকানো হ'ত, পরে নয়। তার কথা দ্বারা কুরআন দিয়ে তাবীয লটকানো প্রমাণিত হয়নি বরং তা অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট কথা দ্বারা দলীল গ্বহৃণ করা শরীয়ত সম্মত नয়।

## তৃতীয় দলীলের জঅয়াবঃ

আব্দুল্মাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে যে বর্ণনাটি রয়েছে সেটি ছহীহ নয়। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রয়েছেন। যিনি হ’লেন একজন 'মুদাল্লিস’ রাবী।
তিনি অত্র হাদীছটিকে "অনি অনি" করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী তার হাদীছ গ্গহণযোগ্য নয়। ${ }^{b}$ অবশ্য উল্লেখিত দোআ সম্বলিত হাদীছটি হাসান।

উপরে বর্ণিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা সাধারণভাবে ‘তাবীয’ লটকানো হারাম প্রমাণিত रয়েছে।
অপর দিকে ‘তাবীয’ লটকানো যদি শরীয়ত সম্মত হ’ত তাহ’লে রাসূল (ছাঃ) তা উল্লেখ কর্রে দিতেন। যেমনিভাবে শিরকমুক্ত ঝাড়-ফ্র তিনি জায়়य করেছেন। তিनि বলেছেন,
‘তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁক সমূহ আমার নিকট পেশ কর। (কেননা) ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে শিরক না থাকে’।০০
ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, ‘অধিকাংশ তাবেঈ কুরআন দ্বারা ও কুরআন ব্যতীত সমস্ত ‘তাবীয’ লটকানোকে ঘৃণা করতেন। ১১
উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে, 'তাবীয’ কুরআন দ্বারা হউক বা মাসনূন দো'আ দ্বারা হউক বা অন্য কিছ্রর দ্বারাই হউক না কেন সবগুলিই শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব আমাদের এমন কোন আমল করা উচিত নয় যা শরীয়তের প্রতিকূলে হয়। তাই আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছरীহ হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তদানুযায়ী আমল করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক দিন- আমীন!!
৮. দেখুনঃ যঈফ আবুদাউদ হা/৮৪০; যঈফ তিরসিयী হা/৭০৫।
৯. দেখুন! ছহীহ আবুদাউদ হা/৩২৯৪, ছহীহ তির্মিযী হা/২৭৯৩।
১০. মুসनिম, শরাহ নববী ১৪/১৮৭।
১১. মুছান্নেফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৭৪ পৃঃ।

## ভাল-র প্রকৃত স্বর্রপ

-আধ্যাপ স.ম. আবদুল মজীদ কাযিপুরী*

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]
ভাল! এই ভাল-রই অজুহাতে অনেক অবৈধ ভাল আবিষ্কৃত হয়েছে। তথাকথিত আলেম-ফক্দীহ-মুফতীদের আবিষ্কৃত অনেক অযাচিত ভাল-র নীচে आল্মাহ ও তাঁর রাসূল্লের অনেক ভাল ইতিমধ্যেই চাপা পড়েছে। যেমন- মীলাদের নীচে চাপা পড়েছে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, সত্য কथা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার মন-মানসিকতা ইত্যাদি। লায়লাতুল কৃদরের জন্য সাতাশে রামাযানের একটি রাতের নীচে চাপা পড়েছে অবশিষ্ট চারটি বেজোড় রাত। পীর সেবার নীচে চাপা পড়েছে মাতা-পিতার সেবা। মাইক লাগিয়ে לৈ চৈ করে ইল্লাল্লা-হু যিকিরের নীচে চাপা পড়েছে নিরালায় সংগোপনে মা‘বুদের সন্ছ ভাব বিনিময়ের यিকির। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর তরফ থেকে যা কিছ্র নির্ধারিত তার সমুদয়ই সর্বোত্তম ভাল। এ ভালতে কোন সংশয় নেই, নেই কোন ভয়-দ্বিধা-দ্বন্দূ । আল্লাহ পাক ক্টিয়ামত পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছू ভাল, তা সম্পূর্ণ দেওয়ার পরই ঘোষণা করলেন, 'আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্ণ করে দিলাম’ (মায়েদা ৩)।
যে সব আলেম-ওলামা, ফক্ধীহ ও মুফতী আল্মাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) দেওয়া ভাল-কে সুকৌশলে এড়িয়ে অন্যত্র থেকে ভাল আমদানী করতে চান ও করেছেন অথবা নিজ্জেদের প্রবৃত্তির তরফ থেকে ভাল উদ্ভাবন করতে চান এবং করেছেন তাদেরকে আমি নিম্নোক্ত হাদীছটি উপহার দিতে চাই। यদিও হাদীছটি তাঁদের অনেকেরই জানা। ‘একদিন হयরত ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) -এর নিকট এসে বললেন, হৃযুর! আমরা ইহহীদের নিকট তাদের অनেক ধর্মীয় কাহিনী ชনে थাকি, যা আমাদের নিকট অতি চমৎকার বোধ হয়। এর কিছু লিখ゙্ রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? মহানবী (ছাঃ) বললেন, তোমরাও কি (তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে) ক্বিধাগ্রস্ত রর়়ছ? যেভাবে ইহৃদী-নাছারাগণ দ্বিষাগ্রস্ত ছিল? আল্লাহ্র কসম!
 এনেছি। इযরত মূসা (আঃ) यদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তার পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না’ ।
তবে কি আজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) ভান-তে

[^12]সংশয় দেথা দিয়েছে? নচেৎ কেন আখেরী নবীর ওয়ারিশগণ নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণে ফিরে যেতে চায়? এমন বোধ হয় ঘটবেই তাই নবী করীম (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট সকলকেই সতর্ক করে দিচ্ছেন এই বলে যে, 'কোন ব্যক্তি মুমিন হ’তে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়’।
মানুষ কখনও নির্ভুল হ'তে পারে না কেবলমাত্র আখেরী नবী বাতীত। কেনनা খোদ আল্মাহপাক তাঁকে ভুল থেকে হেফাযত করত্তেন। সুতরাং মানব প্রবৃত্তির দিক থেকে যা ভাল তারচেয়ে বরং সেই ভালই প্রকৃত ভাল যা আল্মাহ ও চাঁর রাসূল্লের (ছাঃ) তরফ থেকে ভাল।
এক শ্রেণীর আবিষ্কার প্রিয় আলেম, ফক্কীহ বা মুফত্ী কাবা শরীফের তওয়াফ ও সাঈ-র প্রতি চক্র ও প্রতি দৌড়ের জন্য আলাদা আলাদা সুবিশাল দো'আ निর্মাণ করে মুসলমানদের ধর্মাচারকে কষ্টসাধ্য করে তুলেছেন। অথচ তা (এই আলাদা দো‘আ) নবী করীম (ছাঃ) ই’তে সাব্যত্ত নয়। বরং বলা হয়েছে যে, 'তাওয়াফ ও সাঈ'-র কোন निर्मिষ্ট ও অপরিহার্য দোআ নেই। 'তাওয়াফ’ ও 'সাঈ’কারী ব্যক্তি যিকির, দোআ অথবা কুরআন তেলাওয়াত যেটিই সহজ্জ মনে করবে সেটিই করতত পারবে’। এ হ’ল আমলকারীদের জন্য সুসংবাদ। নবী করীম (ছাঃ) মুসলমানদেরকে ইসনাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আর বিতশ্রদ্ধ করা থ্রেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃঃ निচ্চয় ह্বীন সহজ। यে ব্যক্তি একে কঠোর করতে যাবে, তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা (কঠোরতা ত্যাগ করে) মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং পরিমিত কাজ করবে। (নিজ্জেকে ও অপরকে ভীতি প্রদর্শন না করে) সুসংবাদ দিবে....., $1^{8}$ এই যে প্রতি চক্রের জন্য বড় বড় দোআ উদ্ডাবন করা হয়েছে, এ থেকে আমলের ক্ষেত্রে কি কোন লাভ হবে? এতে বরং নিজেদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে কোন বাড়তী ছওয়াব নেই বরং (সীমালংঘনের কারণে) পাপের সষ্ভাবনাই রত়েছে।
ভাল চাষ হ'লে ভাল ফসল হবে সত্য। কিন্তু তাই বলে এই ভাল-রও একটা সীমা আছে। কেউ যদি ভাল চাষের যুক্তিতে এক বিঘা জমিতে মাসের পর মাস ধরে চাষ দিতে থাকে, তাহ'লে কি সত্যি সত্যিই ঐ এক বিঘা জমি থেকে একশ' মন ধান আসবে? আর যদি তা না আসে তাহ'লে

[^13]তধ্রু তাল-র নাম করে মাসাধিকাল ধরে ঐ জমিতে চাষ দেওয়া কি বৃथা নয়? কুরআন-সুন্নাহ্তে আল্মাহ্ পাক আটটি बেহেশতর সুসংবাদ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্র উপর পরিপূর্ণ আমল করতে সমর্থ হবে, সে আল্লাহ চাহেতো ফুল মার্ক হিসাবে আটটি বেহেশতই অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তাই বলে কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহ্র বাইরে আরও বেশী কিছ্ ভাল আমল করে তাহ'লে সে কখনই আটটির অতিরিক্ত (নয়টি) বেহেশত পাবে না। বরং বেমন ঐ জমিতে অয়ৗক্তিকভাবে বাড়তী পরিশ্রম করার কারণণ বাড়ত্তী অর্থ ও শ্রম বিনষ্ট হবে, ভুলের মাসুল স্বক্দপ সংসারর বিপর্যয় নেমে আসবে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়ার কারণে সীমালংঘনের দায়ে তাকে আল্নাহ্র দরবারে অভ্যিযুক্ত হ’তে হবে।
ভাল কাজ্েের মধ্যেও সীমালংঘন রয়েছে। যেমন- খাওয়ার সময় ছালাতের জন্য ইক্বামত অললে খাওয়া ফেলে জামাআত ধরতে যাওয়া একটি ভাল কাজ্জের সীমালংঘন। ইক্ধামত তনে জামা আত ধরার জন্য দৌড়ে যাওয়া অর্থাং আল্মাহ্র ডাকে দৌড়ে সাড়া দেওয়ার মত একটি ভাল কাজেও সীমালংघন রয়েছে। ${ }^{9}$ প্রয়োজনীয় পানির অতিরিক্ত দ্বারা, এমনকি তা প্রবাহমান নদীতে হ'লেও বার বার ভাল করে ওযূ করার মধ্যেও সীমালংঘन রয়েঢছ। ${ }^{\bullet}$ আল্লাহপাকের কাছছ বান্দার চাওয়ার মধ্যেও সীমালংঘন রয়েছে। একদা হযরত আব্সুল্লাহ বিন মোগাফ্ফ্সাল (রাঃ) তাঁর পুত্রকে দোআ করতে ওনলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বেহেশতের ডান দিকের সাদা বালাখানাটি চাই’। এ দো‘আ নুনে তিনি বললেন, বাবা! (এ কি বলছ?) আল্মাহ্র নিকট তুধু বেহেশত ভিক্ষা কর এবং দোযখ হ’তে 'পানাহ চাও। আমি রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-কে বলতে তনেছি, সহসায় উম্মতের মধ্যে এমন লোক সকল হবে যারা ওযূ এবং দোআআতে সীমালংঘন করবে’।৷
যখন মীলাদকে বিদ‘আত ও নাজায়েয বলা হয়, তখন অনেকে বলে বসেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরাই তো মীলাদ পড়ছ্ছে। আর মাঁরা মীলাদ পড়াচ্ছেন তাঁরাও জাদরেল সব আলেম, মুফত্তী বা ফক্দীহ। এরা কি তবে জেনেশনে ভুল করছেন?
ভুল নয়তো কি? ভুল্লের জন্যই তো মুসলিম জাতি ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ৭২ দলই দোযথে নিক্ষিপ্ত হবে। বলতে পারেন কাদের ভুলে? ভুলের কারণেই কি
৬. ঐ, মিশকাত শরীীফ ৩য় খง, হাদীছ নং ৯৮৯-(৫) ও ৯৯০-(৬)।

৮. ஊ, মিশকাত শরীফ ২য় चও হাদীছ নং ৩৯৩-(৩৩)।
৯. আহমাদ, আবূদাউদ, ইবनু মাজাহ; ঐ, মিশকাত শরীফ ২য় খক্ হাদীছ নং ৩৮৪-(২৪)।

দোষখ নয়?
ভুন্न! কাদের ভুল? উকিল মুক্তারদের নাকি জজ ব্যরিষ্টারদ্দের নাকি আলেমগণের? এবার তাহ'লে বলুন তো ভুল কারা করেছেন এবং করছেন?

আপনি যে জমি ভোগ করছেন প্রতিপক্ষের মামলার জবাবে আপনি এই জমির রেজ্ষিষ্টার্ড দলীল, খাজনার হাল-চেক, খতিয়ান, রেকর্ডপত্র কিছুই কোর্টে দাখিল করতে পারছেন না। এর পররও আপনি বলছেন, ‘এ জমি আমার’। বলুন তো! এটা আপনার জ্জেদ কি-না? আপনার এ জেদের সমর্থনে আপনি একটি অতি পুরোনো আনরেজিষ্টার্ড খসড়া বাটোয়ারা বের করছেন, যা আদালতে টিকছে না।
নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়েকেরাম ও তাবেঈগণ জীবনভর অন্তরের অনুচ্চারিত সংকল্প বা ধ্যান-খেয়াল দ্বারা ছালাত ও যাবতীয় কাজের নিয়ত করেছেন। অথচ তা উপেক্ষা করে आপনি ভাল-র নামে 'নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্মা-হি তা'আলা...' বলে আক্ষরিক শব্দমালা দ্বারা নিয়ত করে ছালাত আদায় করে, থাকেন, আর যারা অনুচ্চারিত অন্তরের খেয়াল দ্বারা নিয়ত করে ছালাত আদায় করেন ঢাদের ছালাত দোরস্ত হয় না বলে ফৎওয়া দেন। এ ভুল আর জেদই কি মুসলিম জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করছে না?
যারা কোন আলেম বা ফক্পীহ্র কোন কথা বা কাজকে নবী করীম (ছাঃ) -এর কোন কথা বা কাজ্রের উপরে গুর্পুত্ দেয় এবং সেমত আমল করে তাদের সম্পর্কে আমার নয় বরং সঊদী আরব সরকারের গবেষণা, ফৎওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ্ণ বিভাগের সিদ্ধান্ত জেনে নিন- 'যে ব্যক্তি এ বিশ্ধাস পোষণ করে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পথ প্রদর্শন অপ্পেক্ষা অন্যের (কোন আলেম বা ফক্ধীহ্র) পথ প্রদর্শন অধিকতর সঠিক অথবা অन्যের নির্দেশ নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অপেক্ষা উন্নততর, সে ব্যক্তি কাফের ৷০ আর তা (কাফের) হবেই না বা কেন বলুন, ছেলে যদি পিতার আদেশ-উপদেশ না তুে না মেনে অন্যলোকের আদেশ-উপদেশ ওনে চলে তাহ'লে স্বাভাবিকভাবেই পিতা দুঃখ পাবেন, অপদস্তবোধ করবেন। পিতার অসন্তোষ কি সন্তানের অকল্যাণে লাগবে না? তেমনি. নतী করীম (ছাঃ)-এর অসন্তোষ কি ঢাঁর এমন উম্মতের অকল্যাণে লাগবে না?

আবার অনেকেই বলেন, বড় বড় আলেম-ওলামাগণ কি জেনে শুনে ভুন করতে পারেন? অথচ আল্লাহ পাক বড় বড় আলেমদের কার্যকলাপ সম্পকে বলেছেন, 'তোমরা কি ওখু অন্য লোকদেরকেই সৎ কাজের আদেশ দিবে, আর নিজ্রেদের কथা একদ্দম ভুজে থাকবে? যদিও তোমরা
১০. দালীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামের্ন পৃঃ b।

কিতাব পড়ে থাক...' (বাক্দারা 88)। এ আয়াতে আল্মাহপাক কুর্জান-হাদীছ জাননেওয়ালা অর্থাৎ আলেমদেরকেই তাদের ভুল কার্যকলাপের জন্য তিরকার করেছেন। এ ছাড়াও এ প্রসক্গে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, শীীঘ্রয় মানুষের সামনে এমন একটি জামানা আসবে যখন.... তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা মন্দ নোক, তাদের নিকট হ'তেই (দ্বীন সংক্রান্ত) ফেৎনা প্রকাশ পাবে....' ${ }^{\text {১১ }}$

নবী করীম (ছাঃ) ফরয ছালাতের ইক্ধামত হওয়ার পর ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ১২ অথচ কজরের ফরযের পূর্ব্রের দু’রাক‘আত সুন্নাতকে অতি উচ্চ পর্যায়ের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা যুক্তিতে জামা'আত চলাকালীন সময়ে হ'লেও তা পড়ে নেওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হচ্ছে। ফলে আজও গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান ফজরের ফর্য জামাআআতের পাশাপাশী সুন্নাত পড়তে গিয়ে জামাআতের পাশে থেকেও অধিকাংশ সময় জামা‘আতে শামিল इ’তে পারছেন না। বিধায় জামা'আতের পাশে থেকেও জামা'আতের ফযীলত থেকে বধ্চিত হচ্ছেন। বলবেন কি- কার ভুলে?
আবার দেখুন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে বসার পূর্বেই দু"রাক‘আত ছালাত আদায় করে নিবে।১৩ অথচ আলেমদের পরামর্শে (কোন জজ-ব্যরিষ্টারের পরামর্শে নয়) মর্সজিদে ঢুকেই अধিকাংশ মুসলমান হয় সিধা বসে পড়েন, নতুবা একটু বসে জিরিয়ে নিয়ে উঠে ছালাত আদায় করেন। বলতে পারেন আলেম ব্যতীত আর কাদের দ্বারা বৃহত্তর মুসলিম সমাজে এ ফৎওয়াটি চালু হ"ল? অথচ মহানবী (ছাঃ)-এর যুগের চেয়ে আজকালই বরং মসজিদের পিঠে মসজিদ লাগানো। সুতরাং মসজিদে पুকেই একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া অবান্তর নয় কি? আরও দেখুন- নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর দিন খুৎবা দান রত অবস্থায় সদ্য আগত জনৈক মুছল্মীকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় কর (অতঃপর বসে খুৎবা শোন)’ ${ }^{38}$ অথচ এ ক্ষেত্রে জনৈৈক দ্মীनी বিছ্বান বলেছেন, খুৎবা শোনা ওয়াজেব আর এই ছালাত নফল। সুতরাং ছালাত আদায় না করে বসে পড় ও খুৎবা শোন । প্রিয় বিদ্বান পাঠকগণ! বলুন, এ ক্ষেত্রে আমরা কার কথা তुনব ও আমন করব? আমি দ্বীনী বিদ্ঘান বিশেষজ্ঞদেরকে একমতে ও এক বাক্যে বলতে তনেছি যে, आল্মাহ ও তদীয় রাসূলের (ছাঃ) কथা পেলে আর 'কিন্ত্র’’ নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভাল্-র নাম্রে মোস্তাহাব

[^14]বলে আমলের ক্ষেত্রে হাযারো ‘কিন্হু’ উদ্ভাবিত হর্যে গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমানদের আমলে কার্यকরীভাবে বহান হয়েছে। ফলে বহু হাদীছে রাসূল (ছাঃ) পতিত হয়েছে।
थ্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! জেনে ওনেও আমাদের অনেকেই কি ভুল করছেন না? ধূমপান বিষবং জেনেও আমদের অনেক শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত ভাই কি ধূমপান করছেন না? একেই তো বলে নেশ।। আচ্ছা বলুন তো! পাকিস্তানের সংবিধান কি এখन বাংলাদেশে চলবে? এ দেশটি যখন পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে পরিণত হ’ল তখনই এ দেশের জন্য পাকিস্তানের সংবিধান বাতিন হয়ে গেছে। হযরতত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মহাপ্রয়ান্নর পর যখন আমাদের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর আখেরী ণ্ণশী সংবিধান आল-কুরআন নাযিল হ'ল তখনই আল্মাহ পাকের পূর্ববর্তী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ‘যবুর’ ও ‘তৌরাত’ দু’টো ঐশীী সংবিধানই বাতিল সাব্যস্ত হয় (यদিও এসব্বে অনেক ধারাই সংশোধিত র্রপে নতুন সংবিধান্ন অর্থাৎ কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে)। কোন সংবিধান একবার বাতিল হয়ে গেলে তার ব্যবহারের বৈধতা ও কার্यকারীতা আর থাকে কি? অথচ এই অতি সাধারণ বাস্তুব শিক্ষাটি কি আজকের পৃথিবীর উন্নত দুনিয়াবী জ্ঞানের অধিকারী ইহুদী ও খ্রীষ্ঠানপণ মেনে निয়़হে? এটা কি জেদ নয়? নেশা আর জেদ বড় বড় জ্ঞানীদেরকেও গোমরাহীর পথে তথা ভুল ও বিভ্রিন্তির পথে পরিচালিত করে থাকে। উপরের সংক্ষিপ্ট বাস্তব দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ।
আল্মাহপাকের আদানতে মানুষের বুদ্ধির কঠিন বিচার হবে।
 কেলে বুদ্ধি খাট্য়ে ম্রীনের ক্সেত্রে প্রবৃত্তিগত বিধান উদ্টাবন করে তার উপর আমল নিয়ে আল্নাহপাকের আদালঢত হাযির হবেন আল্মাহপাক ঢাঁদদরকে কড়া ভাষায় শোকজ করবেন। বলবেন, আমি দ্বীনের যে ব্যবহারিক পদ্ধতিক্কে ‘উছఆয়াতুন হাসানা’ বা উত্তম রীতি পদ্ধতি বা আদর্শ বলে কুরআন্র ঘোষণা করেছিলাম, তোমরা কেন তাতে মাতাব্বরী করেছ? আমি এবং আমার নবী, आমরা যা ভাল বলেছি তোমরা কেন তা উপেক্ষা করে নিজ্জেেের বুদ্ধি দ্মারা উদ্জাবিত ভাল-র উপর আমল করে এসেছে? বেশ তো! আজ তবে তোমাদের বুদ্ধির কাছ থেকেই তোমাদের পাজনা বুঝ্রে নাও। আমার কাছে তো তোমাদের জন্য কিছুই নেই। বেমন- তোমাদ্রর কাছে আমার ও আমার রাসূলের কিছুই ছিল না। এবার লक्ষ্য কর্পন! आল্লাহ्র প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ (ছাঃ) কি বলেছেন? এরশাদ হচ্ছে‘আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উক্দেশ্যে পূর্বাহ্ছেই


হাওযে কাওছারের কিনারায় অবস্থান করব। তখন আমার উম্মতের একদল লোক আমার দৃষ্টিগোচর হবে এমনকি आমি পানির পেয়ালা তাদেরকে দেয়ার প্রস্তুতি নিব। এমতাবস্থায় आমার নিকট প্পৗছার পূর্ব্বেই তাদের গতি (দোযথের দিকে) ফিরায়ে দেওয়া হবে। তথন আমি বলব, হে পরওয়ারদেগার! এরা আমার উম্মত। আল্মাহ বলবেন, ( হে মুহা|্মাদ!) আপনি জানেন না- তারা আপনার (দুনিয়া ত্যাপের) পরে আপনার প্রদত স্ন্নাতী তরীকার বিপরীত কত রকম পন্থা আবিষ্ষার করেছিল (এবং সে সব আবিষ্ষ্ত পথ ও পন্থার উপরই আমল নিয়ে আজ তারা হাযির रয়েছে) ${ }^{\text {se }}$
আমার ভাল অন্যে মানলে মানতে পারে, তাই বলে তো মানতে বাধ্য নয়। মুসলিম বিশ্বের সকন মুসলমান যদি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে ‘ইমামে আ‘জম’ বলে মানত ও ग্বীকৃত্তি দিত তাহ'লে তো আর তিন জন ইমামের মতবাদ মুসলিম বিশ্বে চালু হ'ত না। সুতরাং নানা জনের উদ্জ্রাবিত ভালকে মানতে অনেকেই বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) निর্দেশিত ও নির্ধারিত ভাল-কে সকলে মানতে বাধ্য। সুতরাং ঈমানদারীর সাথথ ভেবে দেখুন! आপনার आমার ভাল দিয়ে कि ঐক্যবক্ধ একটি আদর্শ এবং আদর্শ জাতি নির্মাণ করা সষ্ঠব? তবে আল্মাহ ও রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশিত ও নির্ধারিত ভাল-কে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আদর্শ নির্মাণ অতীব সহজ, যেহেছু সকল মুসলমান আ/্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছঃঃ) নির্দে শিত ভাল-কে স্বীকৃতি দিতে ও মানতে বাধ্য। সুতরাং আসুন! আমরা নিজ্জেদের প্রবৃত্তিপত ভাল-কে যা কুরজান সুন্নাহর পরিপন্থী ও প্রতিদ্দন্দ্দি তা সংক্কার মুক্ত মনে পরিহার করে আল্লাহ ও তাঁর র্রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশিত ভাল-কে আমলে গ্রহণ করে বাতিলের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হই। অাল্লাহ আমাদেরেকে তাওखীক দান কর্গুন- আমীন।


# কসোভোয় মুসলিম নিধনঃ মানবতার কর্পণণ আর্তনাদ 

মুহাম্মাদ আবু আহসান*

বসনিয়ায় দীর্ঘ চার বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লাখ লাখ প্রাণহানি আর ধর্ষিতা মুসলিম মহিলার করুণ আর্তচিৎকার ইথারে মিলিয়ে যাবার আগেই কসোভোয় তুরু হয়েছে মুসनিম निর্যাতন ও গণহত্যা। সেখানে সার্ব আগ্গাসনের কারণে গত জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ১২ হাযার ৫শত ১৭ জনের্ও অধিক মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন। বাড়ী ছাড়া হয়েছেন হাযার হাযার পরিবার।
কসোভো নামটি এযাবৎ অনেকটা অপরিচিত ছিল। ছিল অनেকের জানার আড়ালে। অথচ গত কয়েকমাস তা বিশ্বজুড়ে আলোচিত হচ্ছে বসনিয়ার মত। সাবেক যুক্পেশ্লাভিয়া গঠিত ছিল ৬টি প্রজাতন্ত্র ও ৩টি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল निয়ে। প্রজাতন্ত্রগুলো ২চ্ছে সার্বীয়া, ক্রোসিয়া, বসনিয়া-হারজ্জেগোভিনা, মাসিডোনিয়া, মন্টেনোগো ও কসোভো।
যুপ্গোশ্লাভের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ হচ্ছে কসোভো। আলবেনীয় সীমান্তে অবস্থিত ছোট এ প্রদেশটির আয়তন $8, ২ ০ ৩$ বর্গমাইল। মোট জনসং্্যা ২০ লাখ। যার শতকরা ৯০ ভাগ হ’ল আলবেনীয় বংশোদ্ডূত মুসলমান। অবশিষ্ট ১০ ভাগ সার্বীয় গ্গোড়া খৃষ্টান। যারা ঐহিহ্যগত ভাবে চরম มুসলিম বিদ্বেষী। এ কারণে যুগে যুপে কসোভোর শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান ১০ ভাগ সার্বদের হাতে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সার্ব বাহিনীর আগ্গাসনে এ পর্যন্ত শত শত নিরীহ মুসলমান শহীদ হয়েছেন এবং ২ লাখ ৭৫ হাযার মুসলমান গৃহহীন হয়েছেন $1^{2}$ টত্তরে পুডোজেভো থেকে দক্ষিণে রাজেধানী প্রিস্টিনা পর্যন্ত সার্বীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তাণবে লঞ্* হয়েছে।
কসোভোর এ সংঘাতের ইতিহাস অনেক পুরাতন। প্রায় ৬শ’ বছর আগের কথা। সে সময় আজকের যুগোশ্লাভিয়া ছিল তুরস্কের ওছমানীয় মুসলিম খেলাফতের অধীন। ১৩b৯ সালের জুন মাসের ২০ তারিথ মুসলিম বাহিনীর হাতে সার্বীয়া পরাজ্ঞিত হয় । ফলে সেখানে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এর প্রায় ৬০ বছর পর 388 b সালে মুসলিম ও সার্বদের মধ্ব্যে দ্বিতীয় কসোভো যুদ্ধ হয়। এই यুদ্ধেও সার্ব সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের হাতে চরম ভাবে পরাজিত হয়। ফ ফলে কসোভোসহ আশেপাশে মুসলিম শাসন বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম শাসনে মুগ্ধ হয়ে

[^15]তৎকালীন নেতৃস্থানীয় খৃষ্টানগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে অনেক দोষ্ভিক খৃষ্টান তুর্কौদের হাতে পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। এ উগ্গ স্বজাত্যবোধের দরুন তারা ১৬৯০ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তাতেও তারা ব্যর্থ হয়। তবে তাদের বরাবরই ছিল হিংসা ও সংঘাতের মনোভাব। গত শতাব্দীতে আটোমান বা ওছমানীয় সুলতানদের পতন তাদের এ বিদ্বেষ চরিতার্থ করার সুয়োগ এনে দেয়। সার্বরা তখন থেকে নানা ভাবে মুস্সলিম সম্প্রদায়ের উপর যুলূম-নির্যাতন চালাতে থাকে।
১৯১২-১৩ সালে বলকান যুদ্ধে কসোভো ও আলবেনীয়া তুরঙ্কের হাতছাড়া হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের মানচিত্রে ব্যাপক রদবদল লক্ষ্য করা যায়। এ সময় সার্ব জাতীয়তাবাদের ব্যাপক উত্থান ঘটে। ১৯১৮সালের অক্টোবরে সার্বীয় রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ব, ক্রোট ও শ্লোভানদের সমন্ষয়ে নতুন দেশ যুগোশ্লাভিয়া গঠন করে। এর সীমানা চিহ্তি করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক কমিশন। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ কমিশন আলবেনীয় অধ্যুষিত কসোভোকে যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্তুক্ত করে দেয়। আগে থেকেই আলবেনীয় কসোভোবাসী সার্বদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুক্ধে প্রতিবাদ করে আসছিল। এরপর আন্তর্জাতিক কমিশনের অবিচার তাদেরকে ঠেলে দেয় বিদ্রোহের দিকে। সে সময় যদি কসোভোকে আলবেনীয়ার অন্তর্ভুক্ত করা इ’ত তাহ'লে হয়তো আজকের এ সঙ্কটট সৃষ্টি হ’ত না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ কখনৌ ইউর্রোপে কোন শক্তিশালী মুসলিম দেশ দেখতে চায়নি। তাই মুসলিম সংথ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোকে তারা ইচ্ছামত ভাগ বাটোয়ারা করেছে নিজ্জেদের স্বার্থ্থ।
এভাবে নিজেদের আয়ত্তে রেখে সার্বরা বছরের পর বছর নির্যাতন করে আসছে কসোভোর মুসলমানদের উপর। আর কসোভোবাসীও মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে কসোভোয় মুসলমানরা সার্ব শাসनের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ${ }^{8}$ ১৯৪৬ সালেও একটি বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রায় দু’বছর স্থায়ী এ বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফন্েে হাযার হাযার আলবেনীয় মুসলমান স্বদেশ ছেড়ে চলে যায় তুরক্কে। এরপর ১৯৮১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কসোভোতে প্রচগ গণআন্দোলন সংঘটিত হয়। রাজ্জানী প্রিস্টিনা হয়ে উढঠ উত্তপ্ত। এ অবস্থায় দিশেহারা হয়ে সার্ব প্রশাসন য<্ররী অবস্থা জারীর মধ্য দিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার পদদলিত করতে থাকে। পরবর্তীতে b বছরে অন্ততঃ ৭ হাযার আলবেনীয় মুসলিম গ্থেফতার হয়েছিল তাদের অধিকারের দাবি উচ্চকিত করতে গিয়ে। ১৯৮৯ সালে স্লোবোদান মিলোসেবিচ সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কসোডোতে সার্ব নির্যাতনের মাত্রা

[^16]ক্রমমান্য়ে বাড়তে থাকে। হাযার হাযার আলবেনীয় মুসলমানকে কর্মচ্যু করা হয়। তাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ সংকুচিত করা হয় এবং প্রশাসনের সর্বত্র বসানো হয় সংখ্যালঘু সার্বদেরকে। ১৯৯০ সালের নতুন সংবিধানে কসোভোবাসীর ৩০ বছরের স্বায়ত্দশাসন পুররাপুরি অস্বীকার করা হয়। এমনই চরম বঞ্ধনা ও বিবেকহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আলবেনীয়দের অনেকে উপলক্ধি করে যে, আর কথিত শান্তিপূর্ণ পন্তায় এখানে শান্তি আসবে না। কাজেই নিজ্রেদের অস্তিত্বের স্বার্থে তারা গঠন করে 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' (কে এল এ) বা মুক্তি ফৌজ বाशिনী।
১৯৯৬ সালে কে এল এ তার মুক্তি সংপ্মামের অংশ হ্সিসেবে অপারেশন চালালে দু'জন সার্ব পুলিশ নিহত হয়। একে পুঁজি করে দখলদার সরকারের পেটোয়া পুলিশবাহিনী চালায় বেপরোয়া গুলি। ফলে নিরীহ-নিরন্ত্র ১২ জন আলবেনীয় মুসলমান প্রাণ হারায়। মর্মান্তিক ব্যাপার হ'ল এদের ১০ জন একই পরিবারের।
১৯৯৮ এর মার্চ মাসের ঘটনা। কসোভোতে প্রেসিডেন্ট ও পার্লারেন্ট निর্বাচন অनুষ্ঠिত হয়। এই निর্বাচনে ইব্রাহীম রুগাাভা বিনা প্রতিদ্ধন্দিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যুগোশ্নাভ সরকার এ নির্বাচনকে অবৈধ এবং ইব্রাহীম রুগ্গাভার সরকারকে नিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইব্রাহীম র্রুগোভা নিজ্জেকে কসোভোর প্রেসিডেন্ট দাবি করলে সার্ব বাহিনী সাথে সাথেই হেনিকপ্টার, গানশীপসহ অন্য ভারী অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। তারা ‘কসোভো লিবারেশন আর্মি’র নেতা আদম জাশারীর বাড়ীঘর কামানের গোলায় বিষ্বন্ত করে এবং তাঁর ভাইকে হ্ত্যা করে। ${ }^{9}$
মার্চ মাসে সার্বজান্তার এ অখোষিত যুদ্ধে ব্রেনিসায় ৮০ জন মুসলমান নিহত হয়। নিহত হয় একই পরিবারের ১৬ জন। এ অভিযানে ৩০টি সাঁজ্যোয়া যান ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে ২টি হেলিকপ্টার। এ সময় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের নামে সার্বীয় আধা-সামরিক বাহিনী ও পুলিশ মিলে ২৪টি গ্রামে অপারেশন চালিয়ে অসংখ্য নারী ও শিখ্তে হ্ত্যা করে।
সম্প্রতি অবরুদ্ধ্র ডঞ্জিঅবরিঞ্জ গ্রামের কাছে একই পরিবারের ১b জন সদস্যকে হত্যা কর্রে সার্ব বাহিনী। এর পরপরই ১8 জनকে ছুরি নেরে হত্যা করা হয়। ২ জনকে জীবন্ত অবস্থায় হাত পা ও শরীরের অন্যান্য অংশ কেটে চরম নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়। গণহত্যার শিকার এসব লোকের বেশীর ভাগই ছিল শরনার্থী । এ একদল পশিমা পর্যবেক্ষক সার্ব সৈন্যদের গণহত্যা ও নির্यাতনের অবস্থা জানার জন্য সম্প্রতি সার্বিয়ার অঙ্গরাজ্য কসোভোতে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্বচক্ষে যা দেখেছেন তা ছিন নিম্নব্রপঃ

[^17]'ওক গাছের পাতার ফাক দিয়ে সূর্যের আढলা ঠিকরে পড়েছে একজন মহিলার কপালে। মহিনার মাথার মগজ গলে পড়ছছে মাটিতে। দেখেই বোঝা যায় তাকে খুবই কাছ থেকে মাথায় গুলি করা হুয়েছে। তাক্কে দেখ্ সহজ্রে বোকা যাচ্ছিল্ আর কয়়েক দিনের মৃধ্যই তার কোল জুড়ে আসতো একটি সুন্দর ফুটফুটে শিতা। পর্যবেক্ষকরা আরেকটু এগিয়ে দেখতত পান যে, সরুু নর্দমার কয়েক ফিট ওপরে পড়ে আছে একটি বালকের লাশ। বয়স ৬/৭ বছর रবে। তার ডান কানের নিচ থেকে গলা কেটে ফেলা रল়্েছে। আর একটু দূরে তিনটি মহিলার মৃত দেহ পড়ে আছে। তাদের হাত পা কুঁকড়ে আছে। মাথায় ওিির চিহ্ন। পর্যবেক্ষকরা কসোভোর রাজ্জানী প্রিস্টিনা इ'তে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পশিচে গোরনেই নামক স্থানে গিশ্যে দেখতে পেলেন মহিলা-শিঙ-বৃদ্ধদের লাশ আর লাশ। লাশগুনোতে রয়েছে নির্যাতনের চিহ্ন। কারো পা কেটে নেয়া হয়েছে, কারো হাত। একটি লোককে বেঁধে তার মাথার মগজ বের কর্রে তার স্ত্রীর সামনে রাখা হয়েছে। লোকটির ন্ত্রীর পা কেটে নেয়া হয়েছে। স্ত্রী লোকটি মারা যাওয়ার পরও যেন সে তার স্বামীর মগজ্রের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছছ। লাশগুলোর কাছছই রয়েছে সারি সারি অসংখ্য কবর। গ্রামগুলি আগুনে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে আছে’।
গত কয়েকমাসে যুগোশ্লাভ সৈন্য ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্র ও হেলিকপ্টার যোগে জাতিগত আলবেনীয় মুসলিম অধ্যুষিত 8 শ’রও বেশী গ্রামে ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। সার্ব বাহিনীর এ आগ্রাসনে এ পর্যন্ত শত শত নিরীহ মুসলমান শহীদ এবং ২ লাখ ৭৫ হাযার মুসলমান গৃহহীন হয়েছেন। হাयার হাযার উদ্বাষ্তু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আলববনীয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।
প্রথমতঃ সার্বরা গণহত্যা ক্রু করে গোপনে। বাইরের দুनिয়ায় এ সংবাদ যেন পৌছাতে না পারে সে জন্য কসোভোর সব ক’টি সংবাদ পত্র বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে কসোভোর মুসলমানদের আর্তচিৎকার বাইরের দুনিয়া খুব কমই ওনতে পেয়েছে।
কসোভোর গণহ্ত্যা সার্বদেরকে বিশ্বব্যাপী নিক্দা ও ধিক্কারের সন্মুখীন করেছে। বিশ্বজনমতের চাপে হোক কিংবা চক্ষুলজ্জায় হোক, যুক্তরাষ্ট্রের মত কয়েকটি বৃহৎ শক্তি র্রগিয়ে এসেছে কসোভোয় শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে। ইতিমध্যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী মিলে গঠন করেছে "কনট্টাক্ট গ্রু’', তবে এটা স্পষ্ট যে, তারা কখনো চায় না आলবেনীয়ার পর আবারও ইউরোপে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটুক।
কসোভো সঙ্কটে ইউরোপ আজ নিশ্পপ। অথচ তাদের ন্যাটো (উত্তর আটলান্টিক মूক্তি সংস্থা) নারে একটি শক্তিশালী সংস্থাও আছে। জাতিসংঘ কসোভোয় সার্বীয়
৯. দৈনিক আল-মুজার্দেদ, ৫ অট্যোবর’৯৮, পৃঃ ৫।

বর্বরতাকে নিন্দা করে যে প্রস্তাব পাশ কর্রেনি बা যুগ্গাশ্লাভিয়ার প্র্রেসিড্রেন্টেকে সাবধান করে দের়্নি তাও নয়। সবই করা रচচ্ছ，बिन्্ु তাদের সে কাগ্রে প্রতিবাদ

 বাस্ত্রব প্রতিরোধ গড়ে ত্তালার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ফলে এটা স্পষ্ট যে，কসোভা থেকে মুসলিম জনগণকে সম্পূর্ণ উৎখাত না কব্যা পর্যন্ত তারা এঙ্ডাবে সময় ক্ষেপণই্ করত্তে থাকবে।
এভাবে আপেরিকা－ইউরোপের মোড়লরা কসোভোর বক্কু সেজে সেখানকার জনগণের আকাংক্ষা，প্রত্যাশা ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে अবস্থান नিফ্ֵেছে। কসোজ্রোর আলবেনীয় মুসলিম জনতা অতীতে স্বায়ত্দশাসনের নামে প্রতার্রিত হয়েছছ বহুবার। সার্ব শাসন－ণোষণের সুদীর্ঘ অত্তিজ্ভতা তারের ঠেল্ দিচ্ছে গণঅষ্যু্থানनর দিক্কে। অनেকে মরিয়া रয়ে


 সংণ্র্র করবে？কে যোগাতে অন্ত্র？প্রতিটেশী মুসলিম দেশপুি কি তাদের পানে দাঁড়াबে？শতধ্বাবিकকু
 করবে？
সুতরাং মুসলমানদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অসেছে，নিজ রাi্ট ছुলোতে আমেরিকা－রাশিয়ার অনুগত শাসককে উৎখাত করার সাথ্থে সাথে ওআইসি－কে শক্তিশালী করার। প্রয়োজনে আলাদা মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করা আজ সময়ের অनিবার্य দাবীতে পরিপত হৃয়েছে। দাবী ঊট্ঠেছছ মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন মনোজাব পরিহার করে কুর্রান ও ছহীহ হাদীছের প্রাঁফফর্ম ঐক্যবদ্ধ হ＇তে হরে। প্রাতিঘ্যাত করতে হবে অপশক্তির। নির্यাতিত মা－বোন－শিশ্ত তথা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হতে। মহান আল্লাহ আমাদের উল্লেশ্যে বলেन，＇बোমাদের কি হ＇ল बে，ঢোমরা



 आমাদের জन्य जয়ালী এ্রব？সাহাएাক। নিসা ৭৫）। মুनলিম বিষ্বকে এগিয়ে যেতে হবে কসোঢোর
 অত্যাচারীর। কনোভোবাসীর প্রাণেন্ দাবী＇স্বাধীন্য়া’ যাতে
 করতে হবে। বিণ্বের সকল মুল্নমানকে আল্nাर হ্ফায় কন্সুন－आমীন！

## 下ে মুছলিম জেনে ওঠো

－－মাজলানা আবু তাহের বর্ধমানী＊
अমর কবি আল্মামা ইকবাল মুছলমানদের লক্ষ্য করে বলেছেন－
ছবক্ পড্ ফের ছাদাকাত কা
আদালত কা শাজাআত্ কা
কানল্লিয়া জার়গা তুঝ্ছছ
দूनिয়া कि ইমামত কা।
एহ মুছলিম，ঢুমি আবার সত্যবাদিতার，ন্যায় পরায়ণতার ও ल⿵冂⿰亻丨丶⿱亠乂 নেতৃত্রের কাজ नেওয়া হ্রে।
সত্যিকथা，মুছলমানগণ র্যদি মিথ্যা，শঠতা ও প্রতারণাকে পরিহার করে সত্যের জন্য，ন্যায়ের জন্য নিজ্রেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে তাহলে নেতৃত্রেন গৌীর মগ্তিত আসন আবার পেতে পারবে। তারাই আবার খিলাফতে ইলাহিয়ার সুমহান আসনে উপবেশন করবে। কিন্তু মুছলমান আজ ভুৰে গেছে তাদের ইতিহ্হসকে，ভুলে গেছছ তাদের ঐতিश্যকে，ভুলে গেছে তাদের তাহ্জীব ও তামাদুনকে। যাঁর বাহিনী মদিনা থেকে মার্চ কৃরে পৃথিবীর এক বৃহত্তম জংশকে জয় করে নিয়োছিল এ্রবং যিনি সে যুগের খ্রীষ্টীন ও রোমক সম্রাঁটদের যাবতীয় গর্ব্ব অ অহক্কারক্কে মাট্টিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন，মুছলমানগণ ভুলেছে আজ সেই্ মহাপুরুু্ব ফাক্রকে আযম হ্যরত ওমরের কथা। তারা צুলে গেছে আজ আমীর হামজা ও খালেদ বেন ওলিদের শৌর্য্য বীর্র্যের कথা，তারা ভুলে গেছে আজ তাদের জাতীয় আদর্শকে।
তাই বলি，হে মুছ্লিম！ঢুমি ভে সিংহ্ শাবক，তুমি যে， বীরের বাচ্চা। তোমার আজ এ দুর্দশা কেন？কতদিন তুমি অन्य জাতির বলির পাঁठা হয়ে थाকৃব？एহ মুছলিম，উঠ， জাপে। জলদগক্仑ীর স্বরে তুমি হেকে বन－आমি মুছলিম। आমি আল্মাষ্র্ন জন্য সব কিছ্গু দিতে শারি।
হে মুর্ছলিম－তোমার আজ চতুর্দিকে শক্র। চলওয়ারের দ্বারা，গোলাখুলির দ্বারা ও লের্খনীর দ্মারা তোমার জাতীয় গৌরর্বে উজ্জ্ৰল প্রদौপকে নিভিয়ে দিবার জন্য চতুর্দিকে আজ মড়য়্ত্র চল্ছে। তোমার সন্তান সন্তণতির মন ও মমস্তিক্কে ইমানিয়াতের কোন ছোয়াচ যাত্ না লাগতে পারে তজ্জন্য পাঠ্য পুস্তকের মাষ্যমে তাদেরকে আল্মাহ ও আল্মাহ্র রছ্রুলের নামটা পর্যষ্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। তোমার ছেলে কলেজ থ্থেক ড্গ্গী নিক্যে এসে বলজজ，আল্মাহ নাই， নামাজ আবার কি？রোজ্রা আবার কি？হজ্জ করে কি হবে？ হে মুছ্ছিম，তুমি ভেবে দেখো তোমার উন্নডি কোথায়？ এখনও यদি ঢুমি সতর্ক না इও তাহলে গজ্জবে অলাহিন

[^18]

কঠোর ধাক্কায় তোমার অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তুমি ম্মরণ কর সেই আল্মামা শহীদ ইছমাঈলের কথা -যিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বালাকোটের রণ-প্রাঙ্গনে নিজ্রের তপ্ত কলিজার রাঙা খুন ঢেনে দিয়ে ত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গেছেন, স্মরণ কর তুমি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী, সৈয়দ আহমদ ছারহিন্দীর কথা, ম্মরণ কর তুমি থাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তীর कথা, মখদूম আবদूল্মাহ গজ্ন্বী ও মখদूম আবদুল্মাহ তুজরাটির কথা; যঁারা দ্বীনের জন্য, সত্যের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।
হে মুছলিম, তোমাকে আজ শহীদ ইছমাঈলের মত, শাহ उनिউল্লার মত, ছৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর মত, মোহাম্মদ आলী ও শওকত आলীর মত, মখদুম আবদুল্লাহ গজনবী ও আবদুল্মাহ গুজরাটির মত হতে হবে।
হহ মুছলিম, তুমি দলাদলি ভুলে যাও। সংহতির বিধ্মস্তিই তোমাকে এত পশাত্ত রেখেছে। যারা নাস্তিক, যারা আল্লাহ্কে মানে না, যারা বহু ঈশ্বরবাদী, যারা নদী-নালা, খাল-বিল, খড়-কূটা, কাদা-মাটি সব কিছ্ররই পূজা করে, যারা ইমানের স্বাদ কেমন তা জানে না, তারা সকলেই উন্নতত হর্যে যাচ্ছে। চির অভিশধ্ঠ ইহুদী আজ রাজ শক্তির अধিকারী। আর তুমিই কেবল পশ্চাতে পড়ে রইলে! হে মুছিলি! তুমি বে বড় শক্তির অধিকারী তা কি তুমি ভুলে গেলে? তোমার কাছ্ছে শে সব থেকে বড় অন্ত্র আছে, সে আজ হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।’ ‘লা’ যে তোমার বড় অস্ত্র । ‘লা’ -এর দ্বারা ఫুমি সব ইলাহকে, সব শক্তিকে মিছমার করে দিয়ে ইল্মাল্মাহ, আল্লাহকে বাকী রেখেছ। তুমি যে আল্লাহ্র দাস। তবে কেন আজ প্রবৃত্তির মোহে, গদীর মোহে, চাকরীর মোহে, ส্রপের মোহে, অট্টালিকার মোহহ, নারীর মোহে, ভুসম্পদের মোহে তোমার জাতীয় গৌরবকে হারিয়ে ফেলছো? 下ে মুছুিম, আজ ভায়ে ভায়ে মিলে যাও। কবির ভাষায়ঃ-
মুখেতে কলেমা অন্তর তলে
আকদুল মাওয়াখাত্
পদতলে যত পর্ব্বতগিরি
হয়ে যাক্ ধুলিস্মাৎ।
ইংরেজ জাতি একতার বলেই একদিন পৃথিবীর বুকে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠানেরা যখন ইংরেজ মহিলা মিসেস্ এলিসকে অপহরণ করেছিল তখন মুষ্টিমেয় ইংরেজ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট একটী বাচ্চার পর্যন্ত রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হে মুছলিম, তোমার মধ্যে সে ভ্রাত্ত্ব নাই। তোমার এক ভাই यদি কষ্ট পায় তাহ’লে তুমি মুচকি হাসো। কত মুছুলি রমণীর থে ইজ্জতত বর্ব্বর অমুছলিমরা নষ্ট করে দিয়েছে তা কি তুমি জানো না? কিন্ধু ইংরাজের মত তোমার প্রাণ কি ব্যথা লেগেছিল? তাই বলি হে মুছলিম, অতীতের ইতিহাস থেকে অভ্জ্ঞেতা লাভ কর। জেগে উঠ, জেগে উঠ।
[অর্ধ্ধ সাপ্তাহিক পয়গামের ৮-ম বর্ষ ড৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত]

## মোরা মুছুিম ডর্নিনা মররণ

আমরা ভারতবাসী হল্লেও আমরা মুছলমান। অন্যান্য ভারতবাসী হতে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক। প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পৃর্তে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্মাল্মাহু আলায়হি ওয়াছাল্লাম যে পয়গামে এনাহি নিয়ে জগতের বুকে এসেছিলেন আমরা তারই ধারক ও বাহক। আমরা মোহাম্মদী রাজ পথ্থরই পথিক। আমাদের কৃষ্টি ও তামাদুন, আমাদের ভাষা ও সাহ্তিত্য, আমাদের কলা ও স্থাপত্য, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ, আমাদের রাজনীতি চর্চা ও সমাজনীতি চর্চা, আমাদের নামকরণ স সংজ্ঞা, আমাদের রীতি-নীতি ও পঞ্জিকা, আমাদের মৃল্য ও পরিমাণ বোধ, আমাদের প্রবৃত্তি ও টচ্চাভিলাষের একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভগ্গি রফ়েছে।
আমরা মুছলমান । আমাদের মাথা আাল্মাহ ছাড়া কাহারো দরবারে নত হয় না। আমরা সেই অদ্বিতীয় অহাদের দাসত্ব করি। কোন বিপ্পহের কাছে, কোন প্রতিমার কাছে, মৃত বা জীবিত কোন মানুষের কাছে, কোন রাজশক্তির কাছ্ আমাদের মাথা নত হয় না। আমরা টাকার গোলাম লই, আমরা র্রুটির গোলাম নই। চাকরীর প্রলোভনে, সুन्দরী নারীর মোহ মায়ায়, গদীর नোভে আমরা নিজ্রের ইমানকে বরবাদ করতে জানি না। আমাদের রছুল (সঃ) -কে আরবের মুশরিকরা বলেছিল, হে নোহাম্মদ! আমরা তোমাকে রাজা করবো, বাদশাহ করবো এবং আরবের সব থেকে সুন্দরী মেয়ের সজ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে দিব। তুমি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলো না। আল্মাহ্র নবী বলেছিলেন, তোমরা यদি এক হাতে আমার সূর্য্য এনে দাও, আর অন্য হাতে চাঁদ এনে দাও-তবু অমি সত্যৈর অপলাপ করবো না। কি অপূর্ব সাহস, কি হিপ্মত ও বুকের বল। সারা দুনিয়া একদিকে, জগতের সমস্ত মানুষ বিপক্ষে- আর একটি মানুষ অন্যদিকে সত্যের জন্য, ন্যাঢ়ের জন্য সর্বপ্রকারের বিপদ ও ঝঙ্মাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত।
মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাওয়ার পথ্থে আল্মাহর নবী ও হ্যরত আবুবকর ‘ছওর’ পর্বত ওহায় লুক্কায়িত ছিলেন। শরুদের শব্দ শুনে আবুবকর বললছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল শর্রু यে অতি নিকটে, ওরা যে সংথ্যায় অनেক বেশী। আল্মাহ্র হাবীব উত্তর দিচ্ছেন, 'नা তাখাফ ইল্নাল্মাহা মা-আনা’। ‘ভীত হয়ো না, আল্মাহ আমাদের সক্ছে আছেন’। শক্রুদের সমস্ত ঙক্রুটি, সমস্ত শত্রুতা, সমস্ত ষড়যন্ত্রকে তিনি সত্যের জন্য বরণ করে নিতে কুচ্ঠিত হনनি। আমরা আজ সেই নবীরই উল্মত। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হর্যে চলেছি। যদিও আজ আমরা পরাধীননতার শৃজ্খলে আবদ্ধ তবুও একথ্থা বলবো-

> তুফানে পতিত কিন্নু ছাড়িব না হাল, আজকে বিফল্ল হল্লে হুে পারে কাল।

যুগে যুগে বহু বিপদ আমাদের উপর এসেছে। আমাদের জাতীয় গৌরবকে দুনিয়ার বুক হতে নিষিহ্ কর্রে দিবার

চেষ্টা অনেকেই করেছে। দুর্দ্ধর্ষ কোরেশ বাহিনীর সমস্ত ষড়্যন্ত্রকে আমরা আমাদের তাজা কলিজার রাঙা খুন দিয়ে ব্যর্থ কর্রে দিয়েছি। কত চেঙ্গ্জি, কত হালাকু, কত মীরজাফর ও উমিচাঁদ, কত ইংরেজ আমাদের গ্গীরব নিশানকে চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। ইছলাম আজও বেঁচে আছে, মুছলিম আজও বেঁচে আছে।
আমরা ভারতীয় মুছলমান। কত ঝড় যে আমাদের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেলে তার ইয়ত্তা নাই। স্বামীহারা রমণীর আর্ত্তরব, পুত্রহারা জনनীর বুক্ফাটা ক্রন্দন, শত্ত শত রমণীর বেইজ্জতি, বাস্তুহারাদের কবুণ দৃশ্য আমাদেরকে অকাতরে সश্য করতে रঢ়়েছে। শত শত মসজিদের গগণচূম্বী মিনারকে বর্বরদ্দর দুর্ম্মদ হস্ত চুরমার করে দিয়েছে। কত মসজ্দিদ থিয়েটার হল্লে পরিণত হয়েছে, কিন্দু তবু ভারত ছেড়ে যাইনি পালিয়ে।
আমরা বিশ্ধাস রাথিঃ-
দুর্য্যোগ রাতি পোহায়ে আবার

## প্রভাত আসিবে ফিরে।

কত জালিমের, কত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীর অভ্যুদয় ঘটেছে এ দুনিয়ার বুকে তার ইয়ত্তা নাই। সকনেরই দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে কোনদিন সূর্য্য ডুবতো না; ঢাও আজ দেথ্তে পাচ্ছি ফুৎকারে উড়ে গেছে।

আমরা মুছলমান। শান্তিই আমাদের একমাত্র কাম্য। যেখানে জুলুম, যেখানন অন্যায়, যেখানে অত্যাচার ও অবিচার, যেখানে শঠততা ও হীনতা, যেখানে অশান্তি ও দলাদলি, আমরা সেখানে কঠোর।
আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাদ্ কোন ধর্মের টপর জবরদস্তি নাই। কিন্তু আমাদের উপর কোন জবরদস্তি অলে এই জাগ্রত মুছলিম জাতি তা বরদাশ্ত করবে না। यারা আমাদেরকে দেশ ছাড়া করতত চায়, যারা আমাদের অধিকার হ'তে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চায়, আল্মাহ তাদের সাহায্য করতে আমাদেরকে নিয়ধ করেছেন। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমাদেরকে যাঁরা সমান অধিকার দিবেন আমরা তাঁদের জন্য সর্বশক্তি ক্ষয় করতে প্রস্তুত।
আমরা যতই অসুবিধায় পড়ি না কেন ইমানিয়াতের সুমহান আদর্শ হ'তে কোন দিন টলবো না। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য একটি জাতির বা একটি দেশের সর্বনাশ করতে আমরা জানি না। ইছলাম আমাদেরকে সে শিক্ষা দেয় না। আমরা মরীচিকা বিভ্রান্ত নই। 'হামারি রহনো মায়িকে লিয়ে হামারে পাছ ইসनাম কি আজ্মিমুশ্শান শরীয়ত মওজুদ হ্যায়।' আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আমাদের কাছে ইছলামের আজিমুশ্শান শর্রীয়তত বিদ্যমান আছে। শরীয়ত আমাদেরকে যে পথ দেখায় আমরা সেই পথে চলি। কোরানেই আমাদের কার্যসূচী বিদ্যমান আছে। হযরতত মোহাম্মদ নোস্তকা (সঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সমগ্র

দুনিয়ার সামনে যে বিধান পেশ করেছেন, তার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।
সত্যের জন্য, শান্তির জন্য, মহাপুর্সুষদের আদর্শকে উন্নত করার জন্য, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, ফেরাউনী ও দাঙ্জালী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য আমীর হামজার মত, মোছাএ্ব বেন উমায়েরের মত, ইমাম হোছায়নের মত আমরা নিজ্জেদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমরা মরণ-ভীতু নই। আমরা মরণে ডরি না। শত বাধা, শত অত্যাচার ও উৎপীড়ন, শত দুর্ব্যোগ আমাদেরকে নির্ভয় করে দিয়েছে। তাই আমাদের মরণের ভয় নাই।
[b-ম বর্ষ ৭১শ সংখ্যা ‘পয়গামে' প্রকাশিত]
[মাননীয় লেখকের বানান অপরিবর্তিত রেটে প্রবহ্ধ দু'টো প্রকাশিত হ'ন। ফ্নে 'ঢাহরীক’-এর বানানরীতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই অমিল পরিলক্ষিত হবে।-সম্পাদক।

##   

এতদ্বারা ‘হলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও এর সকল অञ্গ সংগঠন ও অञ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সদস্যাদের প্রতি এবং এই মহতী ইসলামী সংগঠনের হিতাকাংখী সকল ভাই-বোনদের প্রতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মাওমানা মুহাশ্মাদ আসাদুন্লাহ আল-গালিব রামাयানুল মুবারক ও আসন্ন ঈদুল ফিত্র ঊপলক্ষ্যে আন্তরিক ুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি এই পবিত্ৰ মাসে যাবতীয় গুনাহে কবীরা ও বদভ্যাস থেকে তওবা করে সত্যিকারের মুমিন হও্যার লক্ষ্যে সকলকে তাক্ৰওয়া হাছিলের প্রতিযোগিতা করার আহবান জানান। তিনি যাকাত থেকে কমপক্ষে সিকি অংশ সংগঠনের বায়তুলমাল ফাত্ৰে স্বতঃস্কূর্তভাবে জমা দেয়ার জন্য যাকাত দাতাগণের প্রতি আহবান জানান। সাথে সাথ্থ অন্যান্য ছাদাক্দা ও এককালীন দানের মাধ্যমে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং ‘গিফ্ট প্যাকেট' কিনে বিতরণ ও আত-তাহরীক-এ্রর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সকলের প্রতি বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছেন। ওয়াস্সালাম। ইতি-

> আহকার খাদেম মাওমানা হাফীযুব্ন द্রহ্মান অর্থ সম্পাদক আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

## शारादा চরিত

## इযরত আদুল্লাহ ইবনে শষ্ধাস (র্রাঃ)


হযরত আাদ্দুল্য়াহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ছিলেন সেসব
 ঊম্মত্রের স্তষ্ঠ হিসবে বিব্রেচিত ত্ত্ত্ন। কুর্যান মজ্রীদের
 अন্তর্দৃষ্টির দব্রুন ঢাঁকে ‘রইসুল মুফাসসিরীল’ অর্থাৎ তাফর্রীরকারকদের প্রধান बৰन आভিহিढ করা ₹'ত। এমন এক সময় তিনি পবিত্র ক্ররআনের ব্যাখ্যা দানে আজ্পনিচ্যোগ কட্রন্ য়খ্র মুসলিম সমাজ্জে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআন มর্জীদের সঠিক ब্যাথ্যা ্রদানের তীব্র গ্রফ়েজানীয়া দেখা দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে এ বিরাট দায়িত্ম পালন করতে সক্ষম হর্যেছিলেন। এ মহা মনীষী ও প্রখ্যাত ছাহাবীর জীবনী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ’ল।-

## नागू 3 বश्य প<िएয়ः

नাম আষ্ৰল্লাহ, পिছার নাম আব্বাস বা আল-আব্বাস, কুनिয়াত आবूल आব্বাস। ${ }^{3}$ ঊপাधि ছ্রিল आল-रिবর



 হাশিম ইবনन आयय মানাফ ${ }^{8}$ आयूल आब्याग আল-ক্বারাশী ৷ তাঁর মাতার নাম ছিল লুবাবা বিনতু হারিছ ইবনन হায় আল-হিলালিয়া। তিনি মহানবী (ছাঃ)-এর


[^19] আन-মাকততাবুল আশরাফিয়া ১ম প্রকাশ $380 ৮ / \mathrm{L}$ ৯৮৮), পৃঃ ৩০৯।
 দার্রুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ $28 ১ ১ / ১ ৯ ৯)$ ), ১ম থ৷ পৃঃ ২৭৭।


৫. উসদুল গাবাহ, ৩য় খ পৃঃ ১৯২।
৬. প্রাখুক্ত, ৩য় খ৩ পৃঃ ১৯৩।
 মিশকাত आাन-মাছাবীহ (দেওবন্দঃ মাকতাবাহ থানবী, তা. বি.), পৃঃ ৬০৩; ঢাক্ধরীবুত তাহयীব, পৃঃ ৩০৯।

इ্য়র आবুলুাহ ই্বনে আববাসের আপন খালা ছিলেন। ${ }^{6}$



## 



 ভূমিষ্ট হওয়ার পর ঢাঁকে মহানবী (ছাঃ) -এর নিকটে আনা


 সময় খালা ট্মূল সু িिনীন হযরত মাইমুনা (রাঃ)-এর নিকট शক্তनन এব্ কোন ক্কেন সময় রাসূলूল্লাহ (ছাঃ)-এর বাট়ীতেই শঢ়ে থাকত্তন। একबার তিनি থালার কাছে
 রাক‘আত ছালাত আদায় করে ঘুমালেন। তখ্গ্র রাততর কিছ্র অংশ বাকী ছিল। তিনি ঘুম থrেে উঠে মশকের পানি দিরয়ে ওযূ করে ছালাত ও্তp করলেন। আব্দুল্মাহও এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনन দাঁড়ালেন। মহানবी (ছাঃ) তাকে \&রে নিজ্রের পাশ্শা দাঁড় করালেন যখন তিনি ছালাতে মনোনিবেশ করলেন তখন আব্দুল্লাহ পুনরায় পিছনে চলে আসन। ছালাত শেষে নর্বী কর্রীম (ছাঃ) বললেন, তোমান্ন কি হয়েছে? आমি তোমাকে আমার পাশে দাঁড় করালাম। অথচ তুমি आবার পিছুন্ন চলে গেলে। তখন আব্দুল্লাহ বनলन, काরো জন্য এটা শোভनীয় নয় নে, নে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে। এ কথ্থা সনে মহানবী (ছাঃ) আশ্চয' হ’লেন এবং তার জন্য দোআ করলেন,

 (

تال شـعبـة مـولى ابن عبـاس: "سـعـعت البن عْبـاس يتـول .
رلدت تبل الهجرة و نــن فـ الشعب"
 আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১8১১/১৯৯০), ৩য় キ(৩ পৃঃ ৬২৭।

ناتى بـ النبـي (م) فـنكه بريـة

দ্রঃ উসদूল গাবাহ, ৩য় चখ পৃঃ ১৯৩।
১৩. বিক্পনবীর সাহাবী, ১ম খে পৃঃ ৮৮; His mother had become a muslim before the hidira he also was regarded as a muslim.
see: The Encyclopeadia of Islam, V-1, P-4.
‘হে আল্লাহ！তুাম তার（আব্দুল্মাহ্র）অনুধাবন শাক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও＂ $1^{28}$
বাল্যকালে তিলি：অত্যণ্ত শান্ত প্রকৃত্রির ছিলেন। কিন্টু শৈশবের দুরন্তপনা মাঝ্ে মাঝে তাঁকে পেয়ে বসত। এ জন্য কখন্গ！কখনো সমবয়সী বালকদের সাথ্থে থেলাখুলা করার জন্য মদীনার অলি－গলিতে চলে যেতেন। তার জীবনनর এরৰম অকট শ্মরণীয় ঘটনা তিনি র্রভাবে বর্গনা করেন শে，


 आমাকে जেত্থ কেলেছিলেন। তাই তিনি এগিার্য এসে আমাকে ধরে কেললেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলनেन，＇যাও মু＇আবিয়াকে ডেকে नিক়্ে এস’। মু＇আবিয়া （রাঃ）ছিলেল অছি লেখক। আমি দৌঢড় গিয়़ जঁঁকে ঢেকে আনলাম ${ }^{28}$

বাল্যকালে হযরত মাইমুনা（রাঃ）－এর্র নিকট অবস্থান কালে তিনি মাঝে মাৰ্ঝ রাসূলুল্লাহ（ছাঃ）－এর্র খেদমত কর্নতেন। যেমন তিনি निজেই বর্ণনা কৃরেন，একদা আল্লাহ্র রাসূন্ （ছাঃ）টम্যুল মুমিনীন মাইমুনা（রাঃ）－এর গৃতে অবস্গান কর্ছিলেন। রাত্ত হালাত্তের অন্য ঘুম থেকে জাগলেন （অन্য বর্ণনায় आহছ পায়্যানায় র্রবেশ করলেনন）ইত্যবসর্রে
 জিজ্রেস করলেन，কক র্রই পানি রেখেছে？মাইমুনা（রাঃ） বললেন，আদ্দুলাহ রেখেট্র। তখ্খন তিনি দোআ！করলেন，
 ＂শৈশবককল্লেই তিনি কট়্েকবার র্নাসূল（ছাঃ）－এর খিদমज্তর মাধ্যাম দোআ ग্রাভ ধনা হর্য়ছিলেন।

## শিক্মা জীবনः

বাল্যকাল হ’তেই ত্রাঁর মধ্যে অভ্রান্ত জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার প্রেরণা পরিল্কিক্ষিত হ্য়। পিতার্য নির্দেশে তিনি সর্বদা রাসূল（ছাঃ）－এর সাথ্থে থাকত্নে এবং ঢাঁর বাণী সাগ্রহে শ্রেবণ করতেন। একদা তিনি মহানदী（ছাঃ）－এর নিকট থেকে কিরে এসে স্মীয় পিতা হ্যরত আব্বাস （রাঃ）－কে বললেন，আজ রাসূল্ন（ছাঃ）－এর পার্ব্বে এমন এক ব্যজ্তিক্ক ঊপবিষ্ট দেখলাম যাকে আমি চিনি না। তার

38．आান－মুসতাদরাক আनাছ ছरীशাইন，৩য় থ৩ পৃঃ ৬১৫।
১৫．दिক্বনবীর সাহাবী，১ম 廿ब পৃঃ b৯।
১৬．आল－মুসতাদরাক আनাছू ছীীহইন，৩য় খ৫ পৃঃ ৬১৫；সিয়ার্ आ＇লাম आন－নুবালা，১ম খष পৃঃ ২৭৭；মিশকাতে হাদীছটি এব্রপ

 দ্রঃ খট্টীব আল－ঢাবরীযী，মিশকাত আল－মাছাবীহ（দিল্ఘীঃ আছাছ আল্न－মাত্বাবি তা．বি．），পৃঃ ৫৬৯।

সশ্পের্কে জানতে পারলে কতর্তনা ভাল ₹ ত। একথা তনে হ্যরত আব্বাস（রাঃ）আল্মাহ্র রাসূল（ছাঃ）－এর নিকট

 জড়িয়ে ধরুলেन। তিনি ঢার মাথায় হাত্ত নুল্পিয়ে मिঢলन এবং দৌআআ করলেन，＇হে आল্লাহ！তার উপর ব্রকত
 বनिक্যে দাc’ $i^{\text {১Q }}$

অ宛 बয়সৌই ऊাঁর মনে এ ধারণা জন্ম লাভ করে যে， ছাহাবীजের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে হযরত（ছাঃ）সশ্পর্কে জ্ঞান সণ্র্য কর্木া উচিত্ত। তাই তিনি বড় অড় ছাহাবীদের निকট থেকে জ্ঞানের জগতে উপকৃত इ ত্ত থাকলেন ब্রৃং



 তিनि রাসূन（ 518 ）－बज र







 （ছা8）ছাহাবীও রয়েছেন। তিनি（ইবনन আক্木াস）बললেন， जামি তখন তাকে পরিতাग করলাম এবং হাদীছ্হ बনनু্সক্ষান করতে ৩র্রু করলাম। এমনকি যখনই ৩नতাম কোন ছাহাবীর কাছে মহানবী（ছাঃ）－এর কোন হাদীছ আছে তখনই তার কাছে যেতাম র্রং তার বের হয়ে আসা পর্যন্ত দরজজায় অপেক্ষা করতাম। ঐ ব্যক্তি বের হয়ে বল্ত，হে রাসূলের চাচাত ভাই！আপনি কেন আমাকে সংবাদ দিলেন ना？आমি তখন বলতাম，আমিই বরং আপনার নিকটে আসার বেশী হকদার। ${ }^{\text {১ }}$
অন্য বর্ণনায় আছে，তিনি বলেন，আমি যথন ঔনতাম অমুক ব্যক্তির নিকট হাদীছ আছে ত্থন তার কাছে যেতাম। অजঃপর তার ঘর থেকে বের হুওয়া পর্যন্ত বসে থাকতাম। তিনি বের হ’লে হাদীছটি তাকে জিজ্ঞেস করতাম। অথচ

[^20] দ্রঃ মিশকাত আল－মাছাবীহ，পৃঃ ৫্ড৯। ১৮．উসদুল গাবাহ，৩য় অ৫，পৃঃ ১৯৫।
১৯．আল－মুসডাদরাক আলাছ ছাহীহাইন，৩য় খ পৃঃ ৬২০；সিয়ার্প আ＇লাম আন－নুবালা，১ম খ৩ পৃঃ ২৭৮।

আমি যদি তাক্ (তার ইচ্ছামত বের হওয়ার আগেই) বের করতে চাইতাম তাহ'লে তাও করতত পার্তাম ।

এভাবে তিনি দিনের পর দিন ছাহাবীদের দ্বার্রে দ্বার্রে ঘুর্রে হাদীছ সগ্গহ করেছেন। আর সংश্शীতত হাদীছ তিনি মুথ্ত করার পাশাপাশি লিত্থে রাথ্থতেন। এ সম্পর্কে আবু রাফ্ফ -এর ত্ত্রী সালমা বলেন, আমি ইবনে आব্বাসকে ঢেখেছি তাঁর সাথ্থে অনেক ফলক थাকত। তাতত তিনি আবু রাফফ' বর্ণিত রাসূनूल्बाश (ছাঃ)-এর কার্যাবनी সम्পर्ক্ক সবকিছू निथত্নে।
 আयाদকৃত গোলাম। তিনি কাছে থেকে রাসূল (ছাঃ) -র কथাবার্তা অনার এবং কাজ-কর্ম দেথার অপূর্ব সুযোগ লাত্ত করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর নিকট থেকে মহানবী (ছাঃ)-এর ঐ সমস্ত বিষয় জানার জন্য একজন লেখককে সগ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাঁকে প্রশ্ন কর্রে রাসূলের (ছাঃ) প্রাত্যাহিক কাজ্জ সম্পর্কে অবগত হ্তেন। এ সময় आবু রাক্ক -এর বক্তব্য তিনি সাথী লেখককে লিখে নিতে বলতেন। ${ }^{2}$
এসব লিখিত সংকলনের এক বিরাট সম্ভার তাঁর নিকট মওজুদ ছিল। ঢাঁর জীবদ্দশায় এসব গ্থন্থের বহু কপি হয়েছিল এবং তা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) দ্বौनि জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য প্রচলিত জ্ঞানেও সর্মধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুর্রান, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্ছ ও ফারায়েযের সাথে সাহিত্য, ভাষা, অভিধান, চরিত ও যুদ্ধের ইতিহাস, নসবনামা (বংশতালিকা) কবি ও কাব্য এবং অংকে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ${ }^{\text {২৩ }}$ মুহাদ্দিছগণ ও বিশিষ্ট চরিতকারগণ তাঁৰ কুরআন সম্পর্কিত পাণ্তিত্যের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি পবিত্র কুরআনের সব আয়াতের খুটিনাটি বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন ${ }^{28}$
মূলতः হ্যরত আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাল্যকাল হ’তে রাসূলুল্নাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত ৮/১০ বৎসর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে হাদীছ শ্রবণ ও কষ্ঠস্থ করার বিশেষ
२०. হাফ্যে আয-यাহাবী, তাবকীরাতুল হুফ্ফাय, ১ম খӨ পৃঃ 8১।
২১. ইবনে সা‘দ, ত্বাবাকাত, ২য় খখ পঃ ৩৭১।
২২. ই৭নে হাজ্জার আসক্ধালানী, आল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ

২৩. ইবনে খাল্লিকান, Biographical Dictionary, footnote, $\mathrm{v}-1, \mathrm{p}-89$; বিপ্বনবীর সাश्यी, ১ম च৫ পৃঃ ১০8; উमদूল গাবাহ, vয় খળ পৃঃ ১৯৩-৯8।

प্র: ইবনে হাজার আসক্ধালানী, তাহयীবুত তাহযীব, ৫ম খ৩ পৃঃ ২৪৭; বিষ্বনবীর সাহাবী, ১ম च๑, পৃঃ ১০৪।

প্রয়াস পান। ${ }^{\text {® }}$ এভাবে তিনি ঢাঁর জ্ঞান ভাঞ্জারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।
মুহাম্মাদ ল্সাইন আয-यাহাবী হযরত আব্দুল্নাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বিদ্যাবত্তার পাঁচটি কারণ বর্ণनা করেছেন।-
১. মহানবী (ছাঃ) তাঁর জন্য দো'আ করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! তাকে তুমি কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান, দ্বীন সম্পর্কে অনুধাবন শক্তি এবং কুর্রান মজীদের ব্যাখ্যার প্রজ্ঞা দান কর।
২. নবী পরিবারে তাঁর ব্রশিক্ষণ লাভ।
७. তিনি বড় বড় ছাহাবীর সংসর্গ লাভের সুযোগ পৌেোিল্লেন।
8. আসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান। তিনি বিখ্যাত আরব কবি ওমর ইবনে আবী রাবি'আ রচিত ক্াছীদার b০টি পংক্তি মাত্র একবার শুনে মুখস্ত করেছিলেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, বাবু আখবারুুল খাওয়ারিজ)।
৫, তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন । ২৬
এসব কারণণ ইবনে আব্dাস (রাঃ) অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। বিশেষ করে কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষের্রে তিনি অত্যন্ত পারদশ্শী ছিলেন। ঢাঁর এ নৈপুণ্য ও পারদর্শীতার ব্যাপারে সকল সীরাতকারই (জীবনী লেখক) একমত পোমণ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) কুরআন মজ্জীদের কোন আয়াত সম্পর্কে অনুসন্ধান মূলক কিছ্রু জানতে চেয়ে ছাহাবীদেরকে প্রশ্ন করে সন্তোষ জনক কোন উত্তর না পেলে ইবনে আব্বাসের শরণাপন্ন হ’তেন এবং তাঁর তাফসীরের প্রতি আস্থা আনতেন । २৭

## आকৃठি:

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী, দীর্ঘ দেহ সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন এক অনন্য ব্যক্তিত্র। চাঁর চুলে সর্বদা হেহেদী দ্বারা খেযাব লাগানো থাকত। ২b

## আচার্ন-ব্যবহারঃ

তিনি সদ্ব্যবহার, গাষ্ভীর্য, সহিঞ্ধুতা ও সুন্দর আচরণের अধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে দাঢ়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়া গ্রন্থ্ বলা হয়েছে যে, সুন্দর আচার-আচরণ,

[^21]চেহারার ঔজ্জল্য এ্রবং আল্লাহ্র কিতাবের সমঝের কারণে হযরত ওমর (রাঃ) ইবনে আব্বাসকে অত্যন্ত মর্যাদা দিত্তে এবং কঠিন সমস্যায় তাঁর পরামর্শ নিয়ে সে মোতাবেক কাজ করত্নে। তাঁর কথা ছিল সুমিষ্ট। তিনি কथাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত ও র্রুচিসম্পন্ন। তাঁর বক্তুতা ছিল্ন অত্যন্ত રূদয়গ্রাহী। শাক্ধীক্দ তাবেঈ (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজ্জের সময় ভাযণ দানকানে সূরা নূরের তাফসীর এমনভাবে পেশ কররেলে যা আমি কোনদিন খ্নিওনি এবং দেখিওনি। এ ভাষ্ণটি যদি রোম এবং পারস্যবাসীরা শুনত তাহ'লে সেখানকার কোন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকত না। ইবনে আবি শায়বা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সুন্দর ও সুমিষ্ট বর্ণনায় আমি ঢাঁর মাথা দूম্বন করতে চাইতাম। ২৯
হযরত আব্দুল্লাহ অত্যন্ত শরীফ ও বিনয়ী স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি মর্যাদাবান ও গুণীজনদের অত্যন্ত শ্রুদ্ধা করতেন। বসরার গভর্ণর থাকাকালে হযরত আবু আইয়ুব जाँর নিকটে গিয়ে স্বীয় প্রয়োজন ब্যক্ত করলে ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঢাঁকে অন্তর খুলে সাহায্য করলেন। কারণ হিজরতের পর তিনি প্রিয় নবীর (ছাঃ) মেযবান ছিলেন। হাফেয যাহাবী বলেন, তিনি 80 হাযার দিরহাম এবং ২৪ জন খাদেম ছাড়াও ঘরে যত আসবাবপত্র ছিল তা তাঁকে সোপর্দ করে দিলেন। সিয়ারে আনছারে (প্রব্ধম খণ) আছে আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর সামনে ঘরের সব কিছু বের করে রেখে তিনি বললেন, আপনি রাসূলের (ছাঃ) জন্য যেক্দপ नিজ্রের ঘর খানি করে দিয়েছিলেন, আমি আপনার জন্য তেমনি নিজের ঘর খালি করে দিতে চাঁই। অতঃপর স্বীয় পরিবার পরিজন অন্য ঘরে স্থানান্তর করে ঘর ও ঘরের সব আসবাবপত্র আবু আইয়ুব আনছারীকে দিয়ে দিলেন। ${ }^{\text {No }}$

## হিজরততः

তিনি স্কীয় পিতা-মাতার সাথে ১১ বছর बয়সে মক্কা বিজয়ের বছর মদীনায় হিজরত করেন।৩১ পথিমধ্যে 'জুহ্যা' নামক স্থানে মহানবী (ছাঃ) -এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। নবী (ছাঃ) তখन মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তখ্খন ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও তাঁর সাথ্থে শরীক হন। ৩২
২৯. বিপ্পনবীর সাহাবী, ১ম キণ পৃঃ ১০৬।
৩০. প্রাখ্ত, পৃঃ ১০৯।
৩১. নুयহাতুল ফুযানা তাহ্যীবু সিয়ার্ৰ আ'লাম আন-নूবালা, ১ম चं৩ পৃঃ ২৭৭।
৩২. হাख্য জামানুদ্দীन आবিन হাজ্জাজ, ঢুহফাতুল আশরাফ লি মার্রিফাতিল আত্রাফ (তুষ্যিমাবাদি, ভানতः আদ-দাব্রুল কৃাইয়েমাহ ১৪০৩/১৯৮২), ভূমিকা পৃঃ৮।

## भার্রিবার্রিক জীবনঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মাস়রাহ বিন মা'আদীকারার বিন অলিয়া এর কন্যা যুরু'আকে বিবাহ কর্রন। जাঁর গর্ভে ইবনে আব্বাসের ৫ট সন্তান জন্ম নেয়। তারা হ’লেন, আলী, মুহাম্মাদ, ওবায়দুল্মাহ, আল-ফযল ও লুবাবাহ।. একমাত্র কন্যা नूবাবাকে তিনি आनী বিন আব্দুল্মাহ বিন জা'ফব্র বিন আবি ত্বালিবের নিকট বিবাহ দেন।৩৩

## যুক্ধে অеশগ্থহণ:

তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেরেন। মক্কা বিজ্য়, হ্নায়েন, তায়েফ প্রভৃতি যুদ্ধে শরীক হন। 8 ১৮হিঃ/৬৩৯খৃঃ ও ২১হিঃ/৬৪১খৃঃ এর মধ্যবর্তীকালে মিশর৩৫, ২৭হিঃ/৬৪৭चৃঃ ইফরিকিইয়ায়, ৩ ৩০হিঃ/৬৫০থৃঃ জুরজান ত তাবারিস্তানে এবং ৪৯হিঃ/৬৬৯খৃঃ কনষ্টান্টিনোপল যুদ্ধে অংশ নেন। ৩৬হিঃ/৬৫৬খ্যঃ জজ্গে জামাল (উ率রর যুদ্ধ)-এ এবং ৩৭रিঃ/৬৫৭থ্থঃ সিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) -এর সেনাদলের অ্কটি অংশের সেনাপতি ছিলেন ${ }^{\text {ज9 }}$

## রাষ্ট্রের বিভিন্ম তরুত্বপ্রুর্ণ পদে দাষ্যিত্ব পালনः

হযরত ওছ্মান (রাঃ) यখন বিদ্রাহীদের দ্বারা মদীনায় স্বীয় গৃढহ অবরুন্ধ ছিলেন, তখ্খ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে ‘আমীরুল হাজ্জ’ নিযুক্ত করা হর্য়ছিল। এজন্য তিনি হयরত ওছ্মান (রাঃ)-এর শাহাদত কালে মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন ৩৮ তিনি দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও ছৃতীয় খলীফা হ্যরত ওছ্মান (রাঃ)-এর পরামর্শ দাতা ছিলেন। উভয় খ্ীফাই তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। ৩৯ হ্যরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর হযরত आनী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হ'লে তাঁর হাতে তিনি বায়‘আত গ্রহণ করেন। তিনি আলী (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র আল-कুসায়েন (রাঃ)-এরও পরামর্শ দাতা ছিলেন। ${ }^{8 \circ}$ এছাড়া রাষ্ট্রীয় কাজে বিভিন্ন সময় গুন্তুত্দপূর্ণ অবদান রাখার
৩৩. আল-মুসতাদরাক आলাছ ছহীহাইন, ৩য় খ* পৃঃ ৬২৯।
 ৩৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম ঈ৩, পৃঃ ৯১; ইসলামী বিষ্ষকোষ, ১ম থ৩ পৃঃ৫৫৮।

 ৩৭. ইসলামী বিষ্বকোষ, ১ম খ্ পৃঃ ৫৫৮; বিষ্বনীর সাহাবী, ১ম च৫ পৃঃ ৯১-৯৭; The new Encyclopeadia of Islam (London: Luzac and Co. New Edd: 1960) p-40. ৩৮. বিশ্পনবীর সাহাবী, ১ম খ্ণ পৃঃ ৯১-৯২।
৩৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, गম चল পৃঃ ৫br; Biographical Dictionary, v-1, Footnote p-89.
80. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম ঈ৩ পৃঃ ৯২; ইসলামী বিষ্ধকোষ, ১ম খও পৃঃ৫৫৮।

কারণে তাঁকক আব্বাসীয়দের প্তিসহ বন্নে আখ্যায়িত্ছ করা হয়। ${ }^{8 ১}$ হযরত আলী（রাঃ）তাঁকে বসরার গভর্ণর নিয়ক্ত করেছিলেন ${ }^{8 ২}$ হাসান（রাঃ）খলীফা निযুক্ত হ＇লে ইবনে আব্বাস（রাঃ）－কে সেনাপতি নিয়োগ কর্রেন। ${ }^{8 ৩}$

## জिবরাইম（অ！）－এর্স সাল্মাত লাভঃ

হযরত ইবনে আব্বাস（রাঃ）একাধিকবার হযরত জ্রিবরাইল（আঃ）－এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। এ সম্পর্ক্র তিনি निজেই বর্ণনা করেজ্রেন खে，একদা জামি আমার পিতার সাথে রাসূল（ছাঃ）－এর দূরবারে গমন করলাম। न্বী （ছাঃ）आমার পিতার দিক থেকে যেন অন্যদিককে মুখ ফিরিয়ে র্রেথ্ছিলেন। তখন আমরা চাঁর নিকট থেকে বের হয়ে আসলাম। অতःপর তিনি（আমার পিতা）आমাকে বললেন，তোমার চাচার ছেলেকে দেখলে？আiমার দিক থেকে অন্যদিকক মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। आমি তখন বললাম，তাঁর নিকট এক ব্যক্তি ছিল। সে তাঁর সাথে নিম্ন স্বরে কथা বলছ্রিল্ন। তিনি（আব্বাস）বললেন，তাঁর নিকট कि কেট ছিল？आমি বললাম，श्या। তখन किनि ঢाँর （নবীর）নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন，হে আল্লাহ্র রাসূল（ছাঃ）আপनার नিকট কি কেউ ছিল？রাসূল（ছাঃ） आমাকে বললেন，হে আক্দুল্লাহ！ছুমি কি ড়াঁকে দেঝৈছ？ आমি বললাম，হँग्रो। মহানবী（ছাঃ）বললেन，তিনি জিবরাইন（আঃ）। यिनि আপনার থেক্কে আমাকে বিরত রেখেছিলেন। ${ }^{88}$
অন্যত आছে আলী বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হ＇তে বর্ণনা করেন，তিনি বলেন，আমি আমার পিতাকে বনতে ওনেছি， তিনি（আক্দুল্দাহ）বলেন যে，আব্বাস তাঁর ছেলেকে রাসূল （ছাঃ）－এর দরবারে পাঠালেন। সে（আব্দুল্নাহ）রাসূর্नের （ছাঃ）পিছনে ঘুমিয়ে গেন। তখন রাসূলের（ছাঃ）কাছে এক লোক ছিল। এমতাবস্থায় রাসূল（ছাঃ）তার দিকে ফিরে বললেন，হে প্রিয় বষ্ধু কখন আসলে？সে বলল， কিছ্রক্ষণ পূর্বে। রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）বললেন，তুমি কি আমার কাছ্ছে কাউকে দেখেছ？সে বলল，श্যা এক ব্যক্তিকে দেখেছি। রাসূলুল্মাহ（ছাঃ）বললেন，তিনি জিবরাইল （আঃ） $1^{8 ৫}$

[^22]

 রাসূল（ছাঃ）－এর निकট থেকে যা ওনত্নে তা মুখত্ত করে কেলতেন। রাসূলের（ছাঃ）ইন্তেকালের পর হাদীঢছর ব্যাপারে অনুসপ্ধিৎসু ইবনে আব্বাস ছাহাবীদের নিকট থেকে হাদৗছ সং্্রহ এ মুখ্ত করতেন। এভাবে তিনি অসংখ্য হাদাছ মুখাত করেছিলেন। অ‘্বে হাদীছ্ছে বিভ্ন্ন গ্রন্তু তাঁর থেকে বর্ণিত ১৬৬০টি হাদীছ পাওয়া যায়। ${ }^{8 ৬}$ এ্রর মধ্যে বুখারী ও মুর্সनিম উভয় গ্্ঠে ৯৫ট，বুখারীঢে ১২০টি ધবং মুরनिম শরীফে 8৯টি হাদীছ উन্লেনিত रढ़़शে ${ }^{89}$
 आব্নাস（রাঃ）－এর অবদান অनস্টীকার্य। ঢाফসীঢর जाँর
 মুফাসসিনীन＇（נنئيس ！ （রাঃ）ইবনन खাব্বাमের ক্রুআजनর 厄ाएসীजের প্রশং্সা

 অদৃশ্য বস্তু সমূহ প্রত্য\％্\％করছেন।8৯ হযরত্ত আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাসের（রাঃ）সাথ্ তাফসীর্রর এএকটি किতাব সংশ্লিষ্ট করা হয়। এর नाম＇ढানবীব্রুল্ মিকবাস মিন

 সুহাম্মাদ নিন ইয়াকুব ফ্জিরোজাবাদী（মৃহু ৮১৭ হ্পিঃ） একত্রিত কর্রেন্রে। মিসরে এটি একাধিকবার প্রকাশিত रू़়েছ，${ }^{8 \circ}$

## চাঁর নিকট হ＇চে হালীহ বর্ণনাকাব্রীগণः

হযরত ইবনে आৰ্বাস（রাঃ）সর্বাধিক হাদীছ বর্ধনাকারী ছাহাবীদের অনাছ্ম ছিলেন। ${ }^{\circledR ১}$ अধিক হাদীছ বর্ণনাকারী

 ২৬৬০ি হাদীছ্ বর্ণিত আছে বলে উt্মের করেন।



 দ্রঃ মাওলাना মूহাম্যাদ आব্দুর ব্রহীম，হাमীছ সংকলननর ইতিহাস， （ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউલ্েশন বাং্লাদেশ ১৯৯২ ই！）サৃঃ ২৫৯－৬০।
8 b ．The new Encyclopeadia of Islam，v－1．p－40．
8৯．বিপ্বনবীর সাহাবী，১ম খ®，পৃঃ ১০৩；ইসলামী বিশ্ষকোষ，১ম

৫০．বিশ্বনবীর সাহাবী，১ম খণ，থৃঃ ১০৪।
ه（
من نتها \＆الصحابة

দ্রঃ ঢাক্কীীীহুত তাহ্যীব，গৃঃ ৩০৯।

ছাহাবীদের মধ্যে হখরত আবু হুরায়রাহ（রাঃ）－এর পর তাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ＇লেন－
হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর（রাঃ），হযরত মিসওয়ার বিন মাথরামাহ（রাঃ），হযরত আবুত তোফায়েল（রাঃ），তাঁর ভাই হ্যরত কাসির বিন আব্বাস（রাঃ），পুত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ও আলী বিন আব্দুল্লাহ（রঃ），নাতি মুহাম্মাদ বিন আলী（রঃ），ভ্রাতুষ্পুত্র आব্দুল্মাহ বিন ওবায়দুল্মাহ（রঃ）， হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব（রঃ），হযরত আবু সালমাহ বিন আব্দুর রহমান（রাঃ），হयরত কাসিম বিন মুহাষাদ （রঃ），হযরত আতা（রঃ），হযরত সাঈদ বিন জাবির（রঃ）， আকরামাহ（রঃ），তাউস（রঃ），সোলায়মান বিন ইাসার （রঃ），আমীরুশ শাবী（রঃ），আব্দুল্লাহ বিন আবি মালিকাহ （রঃ），আমর বিন মায়মুন（রা），হযরত নাফ্ ‘ বিন জাবির （রঃ），হযরত মুহাম্মাদ বিন সিরীন（রঃ），ইয়াযিদ বিন আসাম（রঃ），মুজাহিদ（রঃ），আবুল আলিয়া（রঃ），আমর বিন দীনার（রঃ），আম্মার বিন আবি আম্মার（রঃ）， ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার（রঃ），আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ（রঃ）， কুরাইব（রঃ）ও আবু রাযা আতারদী（রঃ）। 『২

## ইলমী খিদমত：

হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে আব্বাস（রাঃ）ছিলেন জ্ঞানের অফুরন্ত ভাঞ্ডার। এ জ্ঞান ভাঙার তিনি নিজ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাঢেননি। বরং সমগ্গ জীবন তা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষার পরিসর ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। হাযার হাযার ছাত্র তাঁর শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছেন তাঁর জ্ঞানের প্রস্রবণে অবগাহন করে উপক্ত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ।＇মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন গ্রন্তে আবু ছালেহ তাবেঈ（রঃ）থেকে বর্ণিত আছে যে， তিনি একদা হযরত ইবনে আব্বাস（রাঃ）－এর গৃহের সামনে জনতার বিরাট ভীড় দেখলেন，যাতে মানুষের যাতায়াতের পথ র্রুদ্ধ হয়ে গিত়েছিল। তিনি এ ভীড়ের খবর ইবনে আব্বাসকে দিলেন। খবর পেয়ে তিনি ওযূর পানি চাইলেন। ওযূর পর আমাকে বললেন，কুরআন মজীদের তাফসীর সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে ডেকে আন। আমি ঢাদেরকে ডাকলাম। মুহুর্তের মধ্যে সমগ্র ঘর এবং পার্শ্ববর্তী কক্ষ পূর্ণ হয়ে গেলে। ইবনে আব্বাস（রাঃ）এক এক করে প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং প্রত্যেককে খুশি করে বিদায় করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন，হাদীছ，ফিকাহ এবং হালাল－হারাম সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ডাকো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তাদের ভীড়েও ঘরে তিল ধারণের স্থান রইল না। ইবনে আব্বাস（রাঃ）তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং সমস্যার সমাধান করলেন। সবাই বের হয়় গেनে তিনি আমাকে বললেন，আরবী ভাষা，সাহিত্য ও কাব্য এবং দুষ্প্রাপ্য শব্দ সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদের ডাকো। আমি তাদের ডাকলে তাদের সংখ্যাধিক্যের

[^23]অবস্থাও পূর্ববৎ হ’ল। হযরত ইবনে আব্বাস তাদের প্রশ্নাবলীরও জবাব দিলেন এবং সন্ত্ঠৃ্ করলেন। আবু ছালেহ বলেন，সমন্ত কুরাইশ সম্প্রদায় যদি গ্গৗৗব করতে চায় তাহ＇লে ইবনে আব্বাসকে নিয়ে তা করতত পারে， কেনना आমি（জ্ঞানে）তার সমকক্ষ কোন লোক দেখিনি। 『ー
ইবনে আছীর（রঃ）বলেन，কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞানের কোন শাখা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্মাহ্ ইবনে আব্মাস（রাঃ）－কে জিজ্ঞেস করতেন তাহ＇তে তিনি তার জবাব অবশ্যই পেতেন। ${ }^{\text {®8 }}$ তিनि কোন কোন সময় জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দিন निর্দিষ্ট করে দিতেন। কোন দিন তাফসীর সম্পর্কে শিক্ষা দিত্ন। কোন দিন হাদীছ ও ফিক্হ এবং কোন দিন কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতেন। কোন দিন আরবের কাহিনী বর্ণনা

 দিন কবি এবং কাব্যের মজলিস সूহশাভিত ক্রতেন। কোন मिन नসবनाমা বা বংশ তালিকার ফिরিखि তূलে ধরढতन।


## ইবাদত ও সুন্মাত্রের অনুস্য়̣：

 আদায় করতুন ৎदং তারতীল সरকাঢর কুরআন
 রাসুলের（ছাঃ）যথাयথ অনুসরণ করূত্ত্। মशনবীর（ছাঃ） প্রতিও ছিল ডাঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালবানা। তিন্ অত্যষ্ঠ আগ্রহের সাথ্থ রাসূলের（ছাঃ）আদ্গশ－नিষেষ মেন্র চলতেন। ${ }^{\text {®৭ }}$

## ইচ্তেকালঃ

হযরত ইবনে আব্বাস（রাঃ）৬৮ হিজরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। ৫৮ ঢা゙র মৃত্যু সম্পর্কে

[^24]দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ লাম আন－নুবালা，১ম থ৩，পৃঃ ২৮০；কেউ বলেন，৭০－ন্সৎর বয়সে ইন্তেকাল করেন। He then returned to Hijaz and died at taif A．H． 68 （A．D．687） aged 70 years．
See：Biographical Dictionary．v－1，Footnote，p－89；उবে তায়ের্েে তিনি ইज্যেকাল কর্রেছ্েন，After the death of Muawiyah he was in flee to al－taif－where he died．
See：The new Encycolopeadia of Britanica，v－1，p－11．

একটি ঘটন বর্ণিছ আছে। হ্যরত সাঔদ্ বিন জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করুন, ইবনে আক্木াস (রাঃ) তাঢ়়ফে মৃত্যুবরণ করলে আমি তাঁর জানাবায় উপস্থিত ছ’লাম। এমন সময় একটি পাথি আসল। ৷্ প্রকৃতির পাথি আার দেখা যায় না। সেটি তাঁর (আব্দুল্মাহ्र) কাফনের (বন্ত্রের) মব্যে প্রবেশ করল। তখ্ অমরা जাকিয়ে ছিলাম এবং গাখিটা বের হওয়ার আশা করছিলাম। কিন্তু পািিটিকে তাঁর কাফনের মধ্য হ’তে বের হ'তে দেখা যায়নি। যशন তাঁকে দাফন করা হ’ল তত্থন তাঁর কবরের পাব্ব থেকে निब্লোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করা হ’ল। কিন্তু কেউ জানে না কে তেলাওয়াত করেছে।

يآيتها النفس المطلمئنة ارجعى ألى ربلك راضية مرضية فاديخلى

' (হ প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হত্যে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (আল-ফাজ্রর ২৭-৩০)। ৫৯ মুহাম্মাদ বিন হানফিয়াহ্ (রাঃ) তাঁর ছালাতে জানাযাহ পড়ান। ${ }^{\text {(০ }}$ তায়েফেই তাঁকে সমাহিত করা হ্য়। ${ }^{\text {b }}$

## শেষ কথাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) আমাদের ইতিহাসের बক অমূল্য সম্পদ। তাঁর থেকে জ্ঞান, ফযীলত ও বরকতের প্রম্রবণের যে ধারা গুরু হয়েছিল তা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের পালাক্তিফ্ম করা উচিত। আল্নাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান কর্রুন-আমীন!!
৫৯. অল-মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় থ৩, পৃঃ ৬২৭; নুযহাতুল ফুযালা তাহ্যীব সিয়ার্চ আলাম আন-নুবালা, ১ম খণ, পৃঃ


 هرضبة فادخلى فى عبادى واونلىى جنتوى (سورة الفجر)
 بن المننية
দ্রঃ তাহयীবুত जাহयীব, ৫ম থ丹, পৃঃ ২৪৭।
৬১. বিপ্ধনবীর সাহাবী, ১ম খળ, পৃঃ ১০২।

## रोजीढश जg <br> ধৈর্ৰ্যে সুফল

-গোলাম রহমান*
সুহাইব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্মাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মর্যে একজন রাজা ছিন্লে। সেই রাজার ছিল একজন জাদুকর। ঐ জাদুকর বৃদ্ধ হ’জে একদিন সে রাজাকে বল্লল, আমিতো বৃদ্ধ হ’তে চললাম, এখন আমাকে একট ছেলে দিন। যাকে আমি জামার সব বিদ্যা শিখিয়ে যেতে পারি।’ জাদুকরের বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য রাজা একটি বালককে জাদুকরের হাওলা করে দিলেন ; বালকটি জাদুকরের নিকট যে পথ দিয়ে यাতায়াত করত, সে পথে ছিল একজন ধার্মিক জ্ঞানী লোকের আস্তানা। বালকটি জাদুকরের নিকট যাবার সময় এবং জাদুকরের নিকট ছ’তে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ ধার্মিক লোকটির নিকট বসে তাঁর কथা ত্ত। তাকে তাঁর কথা ওনতে বড় ভাল লাগত। ফলে জাদুকরের নিকট পৌছতে বালকটির দেরী হ’ত বলে জাদুকরও শাস্তি দিত এবং বাড়ী ফিরতে দেরী হ’ত বनে বাড়ীর লোকও শাস্তি দিত। বালকটি ধার্মিক লোকটিকে এ কথা জানালে তিনি বালককে শিথিয়ে দেন যে, সে যেন জাদুকরকে বলে, বাড়ীর লোকই তাকে পাঠাতে বিলম্ব করেছে এবং বাড়ীর লোককে বলে, জাদুকরই তাকে ছুটি দিতে বিলম্ব করেছে।
অতঃপর বালকটি এভাবে যাতায়াত করতে থাকে। একদিন পথথ সে দেখল, একটি বৃহদাকার প্রাণী এমনভাবে পথ রোধ করে আছে যে, তাতে লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হুয়ে পড়েছে। বালকটি ভাবল, এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক জাদুকর শ্রেষ্ঠ না ধার্মিক ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ। অতঃপর সে একটি প্রস্তর খণ্ত নিয়ে বললল, ‘হে আল্মাহ! জাদুকরের কার্যকলাপ অপেক্ষা ধার্মিক লোকটির কার্যকলাপ যদি তোমার নিকটে অধিকতর প্রিয় হয় তবে এই প্রাণীটিকে এই প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেল। যেন লোকজন যাতায়াত করতে পারে’। এই বলে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে সে প্রস্তর ચণটি ছুঁড়ে মারল। প্রাণীটি ঐ প্রস্তরাঘাতে মারা গেল এবং লোক চলাচল আরম্ভ হ’ল।
এরপর বালকটি ধার্মিক লোকটির নিকট গিয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন, 'বৎস! তুমি এখনই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেেছ। তোমার প্রকৃত স্বর্দপ আমি বুঝতে পারছি। শীঘ্রই তোমাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে रবে। দেখ, তখন যেন আমার কথা প্রকাশ করে দিও না’।


বালকটির দো‘আয় জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হ’তে লাগল, কুষ্ঠ ব্যাষিপ্প্ত ব্যক্তি निরাময় হ'তে লাগল এবং আরও কঠিন কঠিন রোগ হ’তেও আরোগ্য লাভ করতত লাগল।
এদিকে রাজার একজন সহচর অন্ধ হয়েছিল। সে এ খবর জানতে পেরে বহু উপঢৌকন সহ বালকটির নিকট গিয়ে বলল, ‘তুমি যদি আমাকে চক্ষুষ্মান করে দাও তাহ’লে এ সবই তোমার’। বালকটি বলল, ‘আমিতো কোন রোগ ভাল করতে পারি না। বরং রোগ ভাল করেন আল্মাহ। অতএব आপनি यमि আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেন, তবে আমি আপনার রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে পারি’। তাতে এ লোকটি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল। অনন্তর সে দৃষ্টিশক্জি ফিরে পেল এবং পূর্বের ন্যায় রাজার निকটে গিয়ে বসল।

রাজা তার্ অন্ধ সহচরকে চক্ষুষ্মান দেথে জিজ্জেস করলেন, ‘তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল কে’? সে বলল, ‘আমার রব্ব’। রাজা বললেন, কি বলিস! আমি ছাড়া তোর রব্ব আবার কে? সে বলল, আমার ও আপনার্ন উভয়েরই রব্ব আল্লাহ। এতে রাজা অত্যন্ত রাগাব্বিত হ’লেন। অতঃপর রাজার নির্দেশে তার উপর কতোর নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে সে বালকটির নাম প্রকাশ করে দিল।
অতঃপর বালকটিকে রাজদরবারে আনা হ’ল। রাজ্জা তাকে বললেন, বৎস! আমি জানতে পারলাম যে, ছুমি তোমার জাদুর তুণে জন্মাঙ্ধ ও কুষ্ঠব্যধ্ণির্তস্ত লোকদের রোগ নিরাময় করছ এবং অন্যান্য কঠিন রোগও নিরাময় করে চলছ। বেশ ভাল কথা! বালকটি বাধা দিয়ে বলল, না, না। আমি কারো রোগ মুক্তি করি না। রোগ মুক্ত করেন আল্মাহ। তখন তার্র উপর উৎপীড়ন চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ধার্মিক লোকটির কথা প্রকাশ করে দেয়। তখন ধার্মিক লোকটিকে ধরে আনা হ’ল এবং তাঁকে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলা হ'ল। কিন্তু সে কোনক্রম্মে নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে রাयী হ’ল না। তখন রাজার আদেশক্রুম তার মাথার মধ্যভাগ্গ করাত বসানো হ’ল এবং তার মাথা ও শরীর চিরে দ্বিখপ্তিত করা হ্ল।
তারপর রাজার সহ্চরকে আনা হ’ল এবং তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হ’ল। কিন্তু সেও কোনক্রমেই নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতত রাযী হ"ল না। তখন রাজ্যার আদেশক্রমে তাকেও করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্তিত করা হ'ল।
তারপর বালকটিকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলা হ’ল। বালকটিও নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করল। তখন রাজা তাকে নিজ পার্শ্বচরদের কয়েকজনের হাওয়ালা করে দিয়ে বললেন, ‘তোমরা একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকে সঙ্গে করে পাহাড়ে আরোহন করতে থাক।

অনন্তর তোমরা যখন পাহাড়ের উচ্চতর শৃঙ্গে পৌছবে তথন তাকে তার ধর্ম পরিত্যাপ করতে বলবে। সে যদি অস্বীকার কর্র তাহ’লে তোমরা তাকে সেখান থেকে নীচে ফেলে দিবে’। নির্দ্রেশানুযায়ী তারা বালকটিকক নিত্যে পাহাড়ের উপরে উঠলে বালকটি এই বলে দো'আ করল্, '‘হ আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা হ্য় সেভাবে তুমি আমাকে এদের কবল্ হ'তে রক্ষা কর'। তৎক্ষণাৎ পাহাড়টি কস্পিত হয়ে উঠল এবং রাজার পার্শ্বচরগণ মারা গগল। আর বালকটি সুস্থ দেহে রাজার নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। রাজা তাকে বলनেন, তোমার সঙ্গীদের কি হ'ন? তখ্থ সে ঘটনাটি রাজাকে জানাল।
তারপর রাজা তার অপর একদল লোকढক আদেশ করলেন, একে নৌকায় ঊঠাढ্যে নদীর মাঝখালে নিয়ে যাও। অনন্তর সে যদি নিজ্র ধর্ম পরিত্যাগ করে তো ভাল্। নচেৎ তাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও। রাজার আদেশ অনুযায়ী তারা বালকটিকক নিয়ে মাঝ নদীতত পৌঁছলে বালকটি পূর্বের ন্যায় দো'আ করল, ‘হহ আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা হয় সেভাবে তুমি আমাকে এদের কবল হ’তে রক্ষা কর।' অনন্তর নৌকা ভীষণ ভাবে কাত হয়ে পড়ল। রাজার লোকজন নদীতে ডুবে মারা গেল। আর বালকটি সুস্থ দেহে রাজার নিকটে এসে উপস্থিত रुয়ে ঘটনাটি জালাল। (রাজা বিঙ্রান্ত হয়ে পড়ল)। বালকটি তখन বলল, आপনি যতই চেষ্টা কব্রুন না কেন আমাকক কোন ভাবেই হত্যা করতে পারবেন না। আমাকে হত্যা করার একট্মিমাত্র উপায় আছে। आপনি যদি তা করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন। রাজা বললেন, উপায়টি কি? বালকটি বলল, 'আপনি একটি বিস্তীর্ণ মাঠে সকন লোককে হাযির কর্ুুন এবং সেই মাঠে খেজ্জেরের একটি গুঁড়ি পুতে তার উপরিভাগে आমাকে বেঁটে রাখুন। তারপর আমার ত্ণণীর হ’তে একটি তীর নিয়ে ধনুকে সংযোজ্যিত করুন। তারপর (বালকটির রब্ম आল্লাহ্র নামে) উচ্চারণ করতঃ আমার দিকে তীরটি निক্ষেপ কর্নু। আপনি যদি এর্পপ করেন, তবেই্ আপনি আমাকে হ্ত্যা করতে পারবেন।
বালকের কথা মত রাজা এক বিস্তীর্ণ মাঠে সকল নোককে সমবেত করলেন। বালকটিকে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে বাঁধা হ’ল। তারপর রাজা বালকটির তূণীর হ'তে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মধ্যভাগ্গে সংয়োজ্Tিত করলেন।
 তীর নিক্ষেপ কর্লেন। তীরটি বালকের কপাল ও একটি কানের মধ্যভাগে বিদ্ধ হ্ল। বালকটি এক হাতে তীরবিদ্ধ স্থানটি চেপে ধরল। অতঃপর সে মরে গেল।

এ দৃশ্য দেখ্খে উপস্থিত জনগণ সমস্বরে বলে উঠল আমরা বালকটির রब आল্লাহ্র প্রতি ঈমান आনলাম। আমরা বালকটির রব্ব आল্লাহ্র প্রতি ঈমান আললাম। आমরা বালকটির রব্ব आল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম।' *
(রাজা তিनজन মুমিনকে হত্যা করढলन বটে, কিত্তू বালকটির বুদ্ধিমত্তার ফলে অসংখ্য নর-নারী আল্লাহ্র প্রতি ঈमान আनল)।
তারপর রাজার লোকজন রাজ্জার নিকট গিয়ে বলল ‘আপনি যা আশস্কা করছিলেন তাই শেষ পর্যন্ত घটে গেল। সব जোক বালকটির রব্ব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল"। তখন রাজার আদেশক্রেম রাস্তাগুলির চৌমাথায় প্রকাগ্ত খাল খনন করে তাত্ত আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হ"ল। তারপর রাজা হুকুম দিनেন, 'যে বালকটির ধর্ম পরিত্যাগ না করে তাকে ঐ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ কর ।' রাজার লোকেরা রাজার হহুম পালন করত্তে নাগল। (আর রাজা ও তার মিত্রগণ আभुনের পার্ব্বে সমানীন থেকে ঐ নৃশःস ও বীভৎ্স দৃশ্য দেখে আনন্দ উপভ্রোগ করতে নাগন)। ইতিম্ষে্য একজন রমনীকে তার দুস্ধ পোষ্য শিফ্যেহ ঊপস্থিত করা হ’ল। রমनীটি निজ ধর্ম অটল থেকে আগুনে প্রবেশ করতে ইত্তস্ত্ করতে থাকলে তার শিখু সন্তানটি বলে উঠল 'মা সবর্র অবলম্বন (করত: আগুনে প্রবেশ) কর্ষুন। আপনি ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত আছেন’।
প্রাচীন কালের ইতিহাসে এমন একাধিক অগ্নিকুত্তের সন্ধান পাওয়া যায়। যার প্রত্যেকটি প্রজ্জ্জনিত করেছিল অমুসলিম ধর্মज্রোহী শাসকগ্গোষ্ঠী এবং यার প্রত্যেকটিতেই निক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ধর্মপ্রাণ অসহায় মুসিন দল। হে আল্মাহ! চলার পথের সকন দিক ও বিভাগে ধৈর্য অবলম্বন করার তাওফীক দান কふুুন। আমীন!!
১. ছহীহ মুসলিম, (দেওবন্দ ছাপা) ২য় থঙ, পৃ: 8د৫।



## রামাयান

## -মুহাম্যাদ সাঈদুর রহমান বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

এলো রামাযান দুনিয়াতে ফের ছড়াতে আল্লাহ্র রিযা ধুত্যে মুছে সব সাফ করে দিতে দুনিয়ার পাপ বোঝা। তোমার লাগি বসে আছি মোরা বুক ভরা আশা নিয়ে তব আগমনে শান্তির ধারা দুনিয়ায় যাবে বে বয়ে।

সেই শান্তির পরশ লাপি মোরা দীন-অসহায় বাতিল ভুলে দয়াময় প্রভুর রহহম যদি পাই।
দুনিয়াতে আজি পাপের মিছিল চলচ্ছে অবিরত খুন-রাহাজানি শিরক্ ও বিদ‘আত ঘট্ছে শত শত। এই পাপ ভীড়ে তব আগমন লজ্জিত ধরনী আজ উনু বনে হবে মুক্তা ছড়ানো, হায়! পাপী সমাজ।

মক্কা ভুম্মে যতদিন ছিন বাতিলের প্রশাসন यতদিন ছিল পরাজিত সেথা আল্ধাহ্র বাণী কুরজন ফর্য হয়নি ঢাবৎ রোযা তেবে দেখ মুসলমান আজ্জিকে কি গো বিজয়ী হয়েছে পবিত্র অহি-র বিধান?

পেরেছ্ছি কি মোরা গঠন করতে মদীনার পরিবেশ তা厅তি ইজম বন্ধ হয়েছে কি? হয়েছে কি নিঃশেষ?

আরেক বদরে অন্ত্র ধরতে দাঁড়াও মুসলমান
সেই প্রেরণা দিতে ছুটে অলো মাহে রামাयান। কি দিয়ে বরিব মালের রাজেরে আমরা অধম পাপী পাপ গহ্নরে গিয়েছি তলিয়ে শয়তানে শির সপি।

বরণ করতে মাহহ রামাযান বিশ্ধ মুসলেমীন
যোগ্য করে গড় হে বিশ্ব, অসত্য করে লীন।
***

## যুগের হাওয়া

-थালিদ হাসান
মোমিনডাজা মাদরাসা, গুলনা।
যুপের হাওয়ায় এসেছে বদল নাগীীরা সেজেছে নর মাথার ঘোমটা খুলেছে তারা ছেড়েছে আজি ঘর। সম অধিকারের দাবিতে তারা তেজিয়া সুথের নীড় পর-পুরুষ্রের হন্ত ধরে রোডে জমাইছে ভীড়। শাটে কলার বাম হাত্ ঘড়ি মাথায় ছোঊ চুল কোন্টা নারী কোনৃটা পুরুষ্য চিনে নিতে হয় তুল। পুরুষ্রের মাথা বিকড়ে গেছছ বুঝার শক্তি নেই বিকেল হ'লেই বিবিকে তারা মার্কেটে নিতে চায়। ভাল-মন্দ দাম কম-বেশী ঢের বোঝে ঘরনীরা মাঝি বিহীন তরীর মত ছুটে চলে রকা তারা। কেনা-কাটা যত দাম কম-বেশী দোকানীর সাথে চলে

অগ্থে থেকে বিবিজান তা করে যান হাসি ছলে। পৌরুষহীন পুরুমেরা আজ বাজারে তুলেছে নারী কোথাকার জল কোথা গিয়ে মিশে খবর রাখ কি তারি?
মেয়েরা বেড়ায় জগৎ চষে Boy Friend -এর সাথে বাপ-মা ঘুমায় নিচিন্তে, সপ্পে দিত্যে তার হাতে। গভীর অরণ্যে বাঘের সামনে ছাগল बেঁধে রেখে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলে- রাখিশ তারে দেখে। চোরায় তনেনা ধর্মের বাণী ক্ষুধায় মানে না মানা বারুদের খত্জে অগ্নি স্পর্শে কি হয় সকলের জানা। বার্রুদের ঘরে লেগেছে অনল জ্লিছছ সারা বিশ্ব পুরুু্ের বেশে রোডে নেমে নারীরা হয়ো না নিঃস্ব! বাঁকল বিহীন কলার মূল্য কেউ নাহি দিতে চায় তাইতো মেয়ের বিয়ে দিতে পিতার ভিটে ছাড়া হতে হয়।

## *** <br> আহলান সাহ্নান

- মহशষাদ হাসাহমযযামান কাকডাঙা সিনিয়র মাদরাসা কলারোয়া, সাতক্ষীরা।


## বছর ঘুরে আগমন

হে রামাযান তোমার
আহ্লান সাহ্লান খোশ আমদেদ
জানাই হাযার বার।
তোমাতে আছে অনেক ফযীলত
ছওয়াবের মাস তুমি
নফলের নেকি ফরযের সম
দান করেন অন্তর্যামী।
ফরযের নেকি সত্তর তুণে
সাতশো পাই একট্তিত
অতুল সাগর সম সব পূধ্য
পাই দয়াময়ের মহিমাতে।
দুর্বল উম্মত মোরা নবীজীর
মোদের আয়ু অনেক কম হাশরের দিন উঠব সবল

আমল নিয়ে হরদম একটি রজনীর বিনিময়ে হবে

এ সৌভাগ্য অর্জন।
তোমাতেই খুঁজলে সক্ষম ন্মেরা
পাপরাশি সব ঝরিতে,
দয়াময় প্রভু এ মাসের দিবেন
পূণ্য নিজ হাতে।
ইহ-পরকালে শান্তির বার্তা নিয়ে
มুমিনের মাঝে আগমন
মাহে রামাযান তাইতো তোমায়
খোশ আমদেদ স্বাগতম।


## গত সংখ্যায়্ যাদের উক্তর সঠিক হঢ়ছে:

 জান্নাতুল মাওয়া, রাযিয়া, নীতু সুলতানা, মিলা আখতার, জাকিয়া আখতার, শিফা খাতুন, আমীনা ছিফ্দীক, শিরিন আখতার, মীযানুর, মুস্তাক্টীম, হাসান আলী, মুছাদ্দিকুর রহ্মান, ছাক্ষিবুল ইসলাম ও নাঈম।
 আফসানা শারমীন, লায়লা, খায়রুন্নাহার, রওনক জাহান, মারুফ হাসান ও হাসান মুহাশ্মাদ।
 आসমা, রশীদা, তানিয়া, মাক্রুधा, মাহ্তান, ওমর ফার্রক ও তৌহীদুল ইসলাম।

 মাহমূদা, কমেলা, ঢাসমীনা, খালেদা, জেসমিন নাহার, জাহেদা, শীना, মানছूরা, ফारिমা, সালমা, তাহ্মীনা, ফরিদা, শাহানাজ ও ই্সমাঈল।
 ছখিনা, মাবিয়া, বিলকিস বানু, সাজেদা, আজমীরা, রহিমা, আয়েশা, নাসিরা, রাবেয়া, মুরশিদা, শরীফফা খাতুন, সাবিনা, সুমাইয়া, রোযিনা, নীলা, মারযিনা, মিতা, সাজোনা ও মাসূরা।
$\square$ বাউসা হেদাতি পাড়া দাখিল মাদ্রাসা, বামা, ব্রাজশাহী बেক্ষে আমানুল্লাহ, লাভলী, সামছूন নাহার, আফরোযা খাতুন, आরিফা খাতুন, বিউটি খাতুন, জাহিদুল ইসলাম, ফেরদৌসি খাতুন, नেহেরা খাতুন, শইীদুল ইসলাম, মর্জিনা ও শাহিনা খাতুন।

- গোপাসপুর, বোহনপুর, রাজ্জশাহী बেকে\& আরিফা খাতুন, মেরিনা, নাছিমা, ফারহানা, আফরোযা, রেশমা, হাসীনা, রীনা, ঝরণা, নাছিরা, জাহানারা, ছাদিকুল ইসলাম, মোস্তাক, আব্দুল মুহাইমিন, আমযাদ আनী, আব্দুল লতীফ, আমীনুল ইসলাম ও নোজাফ্ফ্কার আনী।
 তাহেরা, সুফিয়া, সাবিনা, আফরোযা, রোকেয়া, শাহ জামাল ও গোলাম রাব্বানী।
$\square$ রাজभूর, ক্গার্নোয়া, সাত্মীর্যা बেকে\& ফরীদা খাতুন, শামীমা, নাছরীন ও नিটন।
 তামান্নায়ে জান্নাত, আব্দুল্নাহ আল-জাহিদ।
 বি-বাড়িয়া 凶েকেঃ আবুল কালাম, आব্দুল মান্নান, आদ্দুল মোত্তালিব, কশিয়া আক্তার, শামসুন নাহার, হাসীনা ও রरोম।
$\square$ ছুলাগাও দাখিল মাদ্রাসা, দেবিদার্, কুমিল্লা পেকেঃ আফরোযা আখতার, আবুল বাশার, মাসউদ, বিল্লাল হোসাইন ও আ্দুল আলীম।
 মাদ্রাসা, সাতক্ফীরা পেকেঃ আব্দুর রহীম।

কালেজ র্রোড বিরামপুর্র, দিনাজপুর্ন बেকেঃ ইश्মত আরা, ইয়াসমীন আরা ও জান্নাতুন ফেরদৌস।

## গত সংথ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. ফাক্রক, পিতার নাম খাত্ত্বাব, মাতার নাম হানতামাহ্।
২. ৫৩৯টি। দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলের নাম আদ্দুল্নাহ ও অসেম, মেয়ের নাম- হাফস্সাহ।
৩. হযরত अমর (রাঃ)।
8. ১৩ হিজরীর জুমাদাল আথেরাহ -এর ২২/২৩ তারিথে। খেলাফ্ত কাল ছিল সাড়ে ১০ বছর।
৫. মহানবী (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর পাশে দাফনের।

## গত সংখ্যার মেধা পরীদ্মার সঠিক উত্তরঃ

১. রামাযান অর্থ পুড়িয়ে ফেनা, ছিয়াম অর্থ বিরত থাক।

দ্বিতীয় হিজরীর সা‘বান মাসে ছিয়াম ফন্রয হয।
২. ২য় পারার সূরা বাক্ূারাহ -এর ১৮-৩ নং আয়াতের মাধ্যমে।
৩. ইফতার কালে এবং আল্লাহ্র দীদার কালে।
8. সাহারীর আयান আছে। রাসূলুল্মাহ (ছং)-এর

জীবদ্লশায় বেলাল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) সাহারী ও ফ্জরের আयान দিতেন।
৫. সূরা কৃদরের ৩ নং আয়াতে।

## চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. কোন দিন বছরের সকল দিন অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ? কোন দিনে ছাওম পালন করলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক বছরের গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়?
২. সপ্তাহের কোন্ দুইদিন রাসূলুল্নাহ (ছঃ) ছিয়াম পালন পসন্দ করতেন এবং কেন?
৩. একদিন নফল ছিয়াম পালনকারী থেকে জাহান্নামকে আল্লাহ্ কতদূরে সরিয়ে রাখবেন?
8. রামাযান হিজয়ী সনের কত নং মাস? রামাयানের পরের কোন মাসে কয়টি ছিয়াম পালন করনে সারা বছর ছিয়াম পালন্নে ছওয়াব পাওয়া যাবে?
৫. জান্নাতের কয়টি স্তর আছে? ছিয়াম পালনকারীর জান্নাতু প্রবেশের জন্য নির্ধারিত একটি দরজা আছে। দরজাটির নাম কি?

## চলতি সংখ্যার মেধা পরীস্মা <br> (কুর্রजन সম্পর্কে)

2. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা দিয়েছেন্য?
২. মুসলিম জাতির পিতা কে? পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে এর বর্ণনা রল্যেছে?
৩. আল্লাহ্র নিকট মাসের সং্থ্যা কত? পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে?
3. রামাযান এবং ছিয়াম শব্দ পবিত্র কুরজানে কত স্থানে आছে? আরবী ১২ মাসের একটি মাসের নাম কুরানে উब্লেখ আছ్। । মাটির নাম কি? এবং কোন সূরার কত নং আয়াতে উল্⿰েেখ আছে।
৫. কোন দু’ঢি কারণে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরে পালন করা यায়। কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াত থেকে তা প্রমাপিত?

## সোনামণি সংবাদ

## শাখা গঠন

8)। বাইুপাড়া সর্রকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শাथা, মোহনপুর, র্রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষৃঃঃ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সহকারী শিক্কক)। উপদেষষঃঃ মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন " । পর্রিচালকঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।
8 জन কर्মপব্রিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হক, दुংবেল হোসায়েন, মুশাদ আলী ও সাজ্জাদ আলী।
8 २। বাইুপাড়া সরকাব্রী প্রাथমিক বিদ্যালয় (বालिকা) শাখা, মোহনপুর, র্রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্যাঃ মুহাম্মাদ নিযামুদীন।
ঊপদেষ্ঠাঃ তোহীদা ইয়াসমীন (সহকারী শিকিকান।
পর্রিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ নাজমা খাতুন।
8 জन কर्मপরিষদদ সদস্যাঃ মুসান্মাৎ বিউটি খাতুন, নাজমা খাতুন, ফাহিদা খাতুন ও ব্রপালী খাহুন।

8৩। মাখনপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্ঠাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম।
পরিচামকঃ মুমিনুল ইসলাম।
8 জন. কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ জুয়েল হোসায়েন, আनোয়ারুল ইসলাম, উজ্জ̨ল হোসায়েন ও দুলাল হোসায়েন।
88 । মাখনপুর্র মধ্যপাড়া জামে মসজিদ (বালিক্স) শাখা, দোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ মমতাজ বিবি।
উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ আকনিমা খাতুন।
পব্রিচাणिকাঃ মুসাম্মাৎ রাবেয়া সুলতানা।
8 জन কর্মপর্রিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ সালমা খাতুন, শিউলী থাতুন, মৌসুমী খাতুন ও মাহফূযা নাসরীন।
8৫। বেড়াবাড়ী বহন ডাইং মাদরাসা শাখা, মোহনপুর, রাজ্জশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্ঠাঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রেযাউল ইসলাম।
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাঈনুল ইসলাম।
8 জন কর্ম পরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আলমগীর হোসায়েন, আফযাল হোসায়েন, রাসেল ও মীযানুর রহমান।
8৬। বেড়াবাড়ী বহল ডাই! মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দবিরু্দ্দীন।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুদ্দীন।
পর্নিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ নাদিরা খাতুন।
8 জन কর্মপর্রিষम সদস্যাঃ শরীফা খাতুন, তাহেরা খাতুন, মেরীনা খাতুন ও রোযিনা খাতুন।
8৭। বেড়াবাড়ী বহল ডাইং জামে মসজিদ শাখা, মোহনপুর, র্রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহান্মাদ শহীদুল ইসলাম।
ঊপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।
পরিচাষকঃ সাজেদুল ইসলাম।
8 জन কর্মপরিষদ সদস্যः মুহাম্মাদ মুক্তার হোসায়েন, সোহেল রানা, আবুবকর ছিদ্দীক ও মাঈনুল ইসলাম।
8b। বেড়াবাড়ী বহম ডাইং জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রষান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম।
উপদেষ্৪াঃ মুহাম্মাদ রইসুদ্দীন।

পব্রিচালিক্কাঃ মুসাম্মাৎ মুরশিদা খাতুন।
8 জन কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ নাজ্যা খাতুন, বিজ্লী খাতুন, ছানোয়ারা খাতুন ও <্রুনা লায়লা।
8৯। পত্রপুর্গ ইবতেদায়ী মাদরাসা শাখা, মোহনপুর্স, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আক্দুস সাত্তার (এলাকা সভাপতি)।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন (শিক্ষক)।
পরিচানকঃ মিলन ইসলাম।
8 জन কर्মপর্রিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, আসলাম, মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসায়েন।
৫০। পত্রপুর্ন ইবতেদায়ী মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক (শিক্ষক)।
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্মুর রশীদ।
পর্রিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ঝরণা বেগম।
8 জন কর্মপর্রিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ সফেরা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, রাসিয়া খাতুন ও রুমালী খাতুন।
৫১। বেড়াবাড়ী ডাইং পাড়া শাখা, মোহ্নপুর, রাজশাহীঃ
প্রধান ঊপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।
ঊপদেষ্টাঃ মুহামাদ বদরুস্দীন।
পরিচালকঃ হাক্রনুর রশীদ।
8 জন কর্মপর্নিষদ সদস্যঃ যাকারিয়া, আব্দুল্লাহ, নাছিমুদ্দীন ও আশরাফুল ইসলাম।
৫২। बেড়াবাড়ী ডাইং পাড়া (বালিকা) শাখা, মোহনপুর্র, রাজ্জশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দবির্রুদীন।
উপদৌষ্ঠাঃ মুহাম্মাদ কামরুয্যামান।
পর্রিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মাহমূদা খানম।
8 জन কর্ম পব্রিষদ সদস্যাঃ হাবীবা খানম, র্রুনা লায়লা, নাজমা খাতুন ও স্বাধীনা খাতুন।
৫৩। কাশ্শেপুর্গ জামে মসজ্রিদ শাখা, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্ষাঃ মাওলানা ইউসুফ আলী।
উপদেষ্ঠাঃ মুহাম্মাদ জমসেদ আনী।
পরিচালকঃ সুলততান হোসায়েন।
8 জन बর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মুস্তাকীম হোসায়েন, বদীউয্যামান, আহসান হাবীব ও বাবুল ইসলাম।
৫8। মোহনপুর্গ आহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা,

## 

## মাহনপুর্র, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদ্দেষাঃ মুহাম্মাদ আয়নাল হক।
উপদেঁষ্ঠাঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।
পর্রিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু হানিফ।
8 জन কर्মপत्रिथদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ বাবলু হোসায়़ন, মাহফূয়ুর রহহান, আলম হোসায়েন ও শাহিনুর ইসলাম।
৫৫। মোহনপুর आহनেহাদীए জানে মসজিদ বালিকা শাখা, মোহনপুর, র্রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্যাঃ মুহাম্মাদ জাनाলুদ্సীন (ইমাম)
উপদেষ্টাঃ মুসাদ্মাৎ হাসীনা বেগম।
পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রহীমা খাতুন।
8 জन কर्মপরিষम সদস্যাঃ সালমা খাহুন, হাসীনা খাতুন, জান্নাতুন নাঈম ও আফক্র্যা এমিলী।
৫৬। ধোপাঘাটা পৃর্বপাড়া জামে মসজিদ শাখা, মোহনপুর, রাজশাহী৪
প্রधান উপদেষাঃ মুহাষাদ রুস্ত্মম আলী (ইমাম)।
উপদেষ্ঠাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কুদুস (সহকারী শিক্কক)।
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সিরাজ্রু ইসলাম।
8 बन কर्মপ/्रिষদ সদস্যঃ आসলাম आলী, রজব आলী, আসাদুল ইসলাম ও আব্দুল আউয়াল।
৫৭। হাবাসপুর आহলেহাদীছ জ্রাম মসজিদ শাथা, বুধহাটা, সাতদ্ఘীর্রাঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোহরাবুদ্দীন
উপদেষ্যা৪ মুহাম্মাদ কেরামত আলী
পর্রিচালকঃ মুন্সী বারাকাতুল্মাহ সরদার।
8 জन কर्মপबिিদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন, মুহাঞ্মাদ মুনছूর আनী ও মুহাষ্মাদ মীयানুর রহমান।

## মাসিক ইজতেমা

(ক) গত ২৪শে নভেষ্বর রোজ মগলবার বাদ আছর রাজশাহী যেলার বাঘা थাनার মনিগাম ও হাবাসপুর আহলেহাদীছ জাম্ম মসজিদেদ সোনামণি ও যুবসংঘের বৌथ মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান সোনামণি পরিচালক এবং রাজশাহী যেনা যুবসংমের অর্থ সস্পাদক মুহাম্মাদ আयীযুর রহমান বলেন, সোনামণিরাই জাতির बবিযাৎ। সোনামণিদেরকে রাসূলের আদর্শে আদর্শিত হ'তে रবে। তিनि अडিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আদর্শ সোনামণিরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্যের ফসল। ছোট থেকেই তাদেরকে ইসলামী আদর্শে জীবন গড়তে উৎসাহিত করতে হবে। হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজ্রিদের ইমাম মাওলানা নজরুু ইসলাম -এর সভাপত্ত্যে অनুষ্ঠिত

ইজতেমায় আরো বক্তব্য রাখেন, যুবসংঘের এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীয়ুর রহমান ও যেলা সাহিত্য ও পাঠাগার সশ্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মুহাইমিন। সভাপতি সংক্ষিপ্ত বক্তুব্যে বলেন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং আহলেহাদীছের রাজধানী নওদাপাড়া, রাজশাহী। ঢাই যখনই आপনারা তনবেন আমাদের রাজধানী থেকে লোক এসেছে তখনই সমস্ত কাজ ফেলে সবাই মসজিদে এসে হাযির হবেন এবং আলোচনা মনোযোগ সহকারে ঔনবেন।
(খ) গত बই ডিসেম্বর হরিষষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদদ সোনামণি এবং যুবসংঘের মাসিক ইজত্মে অনুষ্ঠिত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখখন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্ধী। তিনি তার বক্তব্যে সোনামণিদের চরিঅ্র গঠনের উপর প্তত্ৃারোপ করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য র্রাখ্খন সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আयীযুর রহহান, যুবসংঘের হাত্ম খা শাখার সভাপতি ওয়ালিউল্নাহ মহানগর তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুবরক ও রাজশাহী বিশ্ধবিদ্যানয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ শিহাবুদ্ীীন প্রমুথ।

## কবিতা প্রজাপতি

-মুহাম্মাদ আদ্দুল লতীए (8র্থ শ্রেণী) নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।
প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় তুমি যাও?
তোমার সাথ্ সজ্গে করে
আমায় নিয়ে যাও।
আমার বড় সাধ জাগে
তোমার মত উড়তে, তোমার মত ঘুরে ঘুরে

ফুলের মখু খেতে।
কি সুন্দর পাখা তোমার
অনেক রন্গে ভরা, তোমায় পেলে ফুল কলি সব
*** খ্রিতে आய্মহারা।

$$
* * *
$$

জীবন হবে ধন্য
-মুহাম্যাদ আদ্দু জলীল (৬ষ্ঠ শ্রেণী) আन-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাखী নওদাপাড়া, রাজশাহী।
শহীम হব সত্য পথ্রে
এই করেছি পণ
ভয় করি না আল্মাহ্র পথ্থ

বিলিয়ে দিতে প্রাণ।
মাপো আমায় এমন করে
রাখছ কেন ধরে？
আল্মাহ্র পথে চাই ভে যেতে
শহীদ হবার তরে।
মা গো এ্রবার বিদায় দাও
জিহাদে যাই চলে
তোমার খোকা ফিনলে মাপ্গে
निও কোলে তুলে।
আর यদি মা শহীদ হয়ে
কর্রি তোমার কোল শূন্য
পরকালে হবে মাগো
মোদের জীবন ধন্য। ＊＊＊

## মাढ़ের হাসি

－মুহাম্মাদ হার্রন－অর－রশীদ আল－মারকাযুল ইসলামী আস－সালাফী নওদাপাড়া，রাজশাহী।
আমার মায়ের হাসি
বড়ইই ভালবাসি।
মায়ের হাতের পিঠা
খেতে বড় মিঠা।
আমার মায়ের মন
সাত রাজার ধন।
＊＊＊
そ列
－ফাহমীদা নাজনীনন
মির্জাপুর，রাজশাহী।
আমার খুব ইচ্ছে করে
কুরান পড়ি রোজ
কোথায় গেনে পাব আমি
আমার প্রভুর খ্থাঁজ।
আমার খুব ইচ্ছে করে
ভাল হয়ে চলতে，
পাপের পথ এড়িত়ে চढে
সত্য কথা বলডে।
আমার বড় ইচ্ছে করে
আভ－তাহরীক পড়ব，
জীবনটাকে রাসূলের আদর্শে
সুন্দর করে গড়ব।
প্রভু তুমি কবুল কর
আমার এই ইচ্ছে，
জীবন আমার ধন্য কর
করনাকো মিছে।
＊＊＊

－সংসদে মাওলানা সাঈদী
গত ১৫ই নভ্যেম্বর’৯৮ রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জনগু্রুত্বৃপূধ্ব বিধিতে উত্থাপিত প্রস্তাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ－এর সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলఆয়ার্র
 মুফত্তীর তৈরী করা নয়। উशা आল্লাহ ও রাসূল（ছাঃ） কর্ত্তক প্রণীত। যেমন－বিবাহ，অালাক，नামায，রোযা，


এ সবই শরীয়া আইন，या কিয়ামত পর্גষ্ড অপরিবর্তনীয়।


 মৃन বিষয়টির সাたে শ্রামরা এক্যত। কিত্ড বাখ্যা দিতে গিয়ে তিनि মীলাদ，কিয়াস چা কিয়ামকক यে ইসলামের অপরিবর্তনীয়


 অনৃষ্ঠানকে তিনি ইসলামমর অপ্পরিবর্তনীয় বিধান হিসাবে সতিউই যদি বলে থাকেন，তবে অনত্তিবিলד্বে পাল্টা বিবৃতির মাষামে তিनि এর প্রতিবাদ কর্নবেন বনেই আমরা আশা কররেছিলাম। কিন্তু গত দেড় মাসেও অনুরুপ কোন বক্তব্য এসেছ্ বনে আমাদের গোচরীভূত হয়নি। এ্টি বিদ আতকক সরকারীভাবে প্রতিধ্ঠिত করার মানসিকতা অবশ্যই নিন্দনীয়।－সম্পাদক।

## পুঁজি বাজারে বিপর্যয়

দেশের অর্থব্যবস্থা নাজ্র। সার্বিক অর্থনীতি মন্দা। বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়ন্ উদ্যেগ নেই। পুঁজি বাজারে কোন শৃংঞ্খলা নেইই। দেশের প্রধান পুঁজি বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনিক লেনদেন ৬৭ কোটি টাকা থেকে ২৩ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। চট্টগ্গাম ট্ট এক্সচেঞ্জের লেনদেন ২৮ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটিতে নেমে এসেছে ；আরও ধস নামবে বলে অর্থনীতিবিদ ও সংশ্রিষ্টরা ধারণা করছেন। অবস্থার উন্নতি না হ’নে গোটা পুঁজি বাজারে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসবে।

## হ্দদয় বিদারক ঘটনা！

স্থানীয় একটি এনজিও’র কিস্তির টাকা পরিশোষ করতে না

পারায় ১২ জন গরীব মহিলাকে গ্রেফতার করে কোর্ট হাজতত প্রেরণ করা হত্যেছে। ঋণগ্রস্থ আরও শত শত ভূমিহীন মহিলা গ্মাম ছেড়ে পালিয়़ বেড়াচ্ছে গ্থেকতারের ভয়ে।
ময়মনসিংহ যেলার ফুলপুর থানায় সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটে। গ্মেফতারের ঘটনাটি ছিল বড়ই অমানবিক, যা মানবাধিকারের চরম नংघন। ब্থেফ্তারকৃত অনেক মহিলা তাদের কোলের শি সন্তান নিয়ে এসেছেন হাজ্জত খানায়, আবার অনেকের সন্তানদের আনতে দেয়া হয়নি! তাদের সন্তানদের জন্য বুক ফাঁটা आর্তনাদ উপস্থিত সকলকে মর্মাহত করেছে। এ দৃশ্যটি ছিল হুদয়বিদারক ও মর্মশ্পর্শী।

## 'পক্চিমা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মানবাধিকার ও মূল্যবোধ ধ্মংস করছে'

কর্তব্যবোধ্থীন পকিমা পুঁজ্রিবাদী গণত্ত্র মানবাধিকার্কে ধ্木ংস করে এখন মায়াকান্না তরু করেছে। কর্তব্যবোধের বিকাশ না ঘটালে অধিকারের কथা বলা অর্থহীন। কারণ মানুষ अधिকার নিয়ে জন্মপ্ণণ করে না। বরং কর্তব্য থেকেই তার অধিকার জন্ম নেয়। আর ইসলাম ধর্মই কর্তব্যকে অগ্গাধিকার দিত্রেছে এবং মানবাধিকারকে সমুন্নত রেথেছে।
সুধ্রীম কোৰ্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি মুহাষ্মাদ আবদুর রউফ সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে প্রধাन অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিनि বলেন, বর্তমান যুগে শিক্ষার হার যত দ্রুত বাড়ছে তার দ্রিখুন হারে মূ ল্যবোধের পতন ঘটছছ। মানুষকে এথन কেবল খেক্রে-পরে বেঁচে থাকার জন্য, ভোগের জন্য, সম্পদ অর্জনের জন্য চাহিদামুখী বস্তুবাদী শিক্ষ দেয়া হয়ে থাকে। কিতু চরিত্র গঠন, আধ্যাप্দিক ও নৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশশ্য কোন শিক্ষা দেয়া एয় না। ফলে মানুষের ভিতরে মানবতা বোধ দ্রুত লোপ পাচ্ছে। আর এ পেকে রেহাই পেতে ইসলামী শিক্ষা অপর্রিহার্य বলে বক্তাগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

## ৬ কোটি ৩৬ নক্ষ টাকা জরিমানা

ডঃ মুসা বিন শমশেরের বির্ৰেদ্ধে জাতীয় রাজ্ষ বোর্ড (এনবিআর) আয়কর ফাঁকি नেওয়ার অভিযোগ এনেছে। ১৯৮-৬-৮৭ অর্থ বছর হ'তে ১৯৯৭-৯৮- অর্থ বছর পর্যন্ত প্রদেয় आয়কর না দেয়ার জনা বোর্ড ডঃ মুসা বিন শমশেরকে ৬ কৌি ৩৬ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। এ আদেশের বিক্গুক্ধে আপীল করলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। এ পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজন্ব বোর্ড ডঃ মুসা বিন শমশেরের आর্থিক লেনদেনকারী ব্যাংক ইন্দোুুর্যেজকে নোটিশ দিয়ে

বলেছছ বে, এই অর্থ ব্যাংকের অধিকারে আসা মাত্র জমা দিতে হবে।

## মাগুরা প্রথম নিরর্ষ্মর মুক্ত যেলা!

পত ৫ই ডিসেস্বর’৯৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় স্টেডিয়ামে এক জনসভায় মাগুরাকে দেশের প্রথম নিরক্সর মুক্ত যেলা হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন। প্রধানমত্ত্রী বলেন, आগামী ২০০৬ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ इ'তে মুক্ত করা হবে। এ জন্যে গৃহীত কর্মসূচীর সखল বাস্তবায়ন্ন তিনি সকলকে ঐক্যব্দ্ধ হয়ে প্রচেষ্ঠা চালানোর আহ্মান জানান। বিশেষ করে ছাত্রদের এ ক্ষেত্রে অগ্ণণী ভূমিকা পালনের উপর তিনি জোর দেন।

## শবে বরাতের পটকা বানাতে গিয়ে আহ্ত

রাজধানীর নাখাল পাড়া এলাকায় শবে বরাতের জন্য পটকা বানাতে গিয়ে বিফ্ফোরণে ৩ শিফসহ 8 জন ऊর্পতর আহত रয়েছে। आহতরা रচ্ছে শামীম (৮) বাবু (৭) आব্দুর রহমান (১৩) ও নूद্গনन्नবী (২১)।

## নাগরিকত্ব প্রদান

নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশী বংশোদ্ফূত ভারতীয় নাগরিক অমর্ত্য সেনকে বাংলাদেশের সন্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। গত ১b-ডিসেম্বর’৯৮-প্রধানমত্তী শেখ হাসিनা গণভবনে এক অনাড়্বর অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সেনের কাছছ নাগরিকত্বের সনদ প্রদান করেন।

## $৩$ বিघা জমি থেকে ৩ লাখ টাকা আয়

সাতক্ষীরা যেলার দেবহাটা থানার মাট্কিমড়া গামের আছের আনী আখ চাষ করে বিরল দৃৃষ্ঠান্ত স্থাপন করেছেন। বাড়ীর পাশ্রে ৩ বিঘা জমিতে আখ চাষ করেছিলেন তিনি। অক্নান্ত পরিশ্রম আর ৫০ হাयার টাকা খরচ করে ৩ বিঘা জমি থেকে তিনি আয় করেছেন সাড়ে ৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত আয় ৩ লাখ টাকা। ৩ বিঘা জমিতে ৩ লাখ টাকা আয় করা অসষ্ভব হ'লেও তা সষ্ভব করেছেন তিনি।
आছের আলী জানান, তিনি জমি প্রস্থুত করে প্রতিটি মাদায় ২/৩ টা করে আখের চারা লাগিল্যেছিলেন। পরে প্রতিটি মাদায় আখ হয়েছে ৮/১০ টি। লম্বা হয়েছে ১২/১৩ হাত। রাসায়নিক সার ব্যবহার তার মোটেই পছন্দ নয়। তাই তিनि কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রেখে জমিতে সবুজ সার ব্যবহার কর্রেন। উল্লেথ্য বিগত বছরে তিনি মিশ্র সবজ্রি চাষ করে একাধিকবার পুরক্ষৃত হয়েছেন।

## বিদেশ

ইड़ाকে মার্কিন－বৃট্টেনে বাযাभক বিমাन হামबा ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যৌথভাবে ব্যাপক বোমা হামলা করেছে। এ হামলায় ইরাকের সামরিক ও বেসামরিক প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ नিহ্ত হয়। ব্যাপক সম্পদ ও স্তাপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়। গত ১৬－১৯ ডিসেম্বর＇৯৮ 8 দিন ব্যাপী এ হামলা চালানো হয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইরাক্কে উপর যে হামলা চালিয়েছে তা জাতিসংঘের তত্ত্রাবধানে ও অনুমমাদনে পরিচালিত হয়নি বলে ইরাক অভিযোগ করেছে। তাদের ডাষায় মার্কিন প্রেসিড্ডেন্ট বিল ক্কিনটনের এক চরম স্বেচ্ছাচারিতার ফসল হচ্চে এ হামলা। একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশের উপর হামলা চালানোর কোন অধিকার কোন দেশ্রেরই থাকতে পারে না। যারা এ ধরাের হামলা চালায় তারা আক্রুণকারী এবং শাত্তি স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী। তারা আন্তর্জাতিক ভাবেই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বলেছে বে，সামরিক অভিযানের পদক্ষেপ নেয়া रয়েছে এটি নিশ্চিত করতে যে，ইরাক ভবিষ্যতে কোন হুমকী সৃষ্টি করতে না পারে। ইরাকের অनমনীয় মনোভাব হামলা চালাতে বাধ্য করে।
এদিকে রাশিয়া এ হামলার জन্য মার্কিন যুক্তরা⿺廴⿻兀二夊 ও বৃটেনকে দায়ী করে চর্ম निन्দা জানিয়েছে। রাশিয়ার প্রীানমন্ত্রী ইয়েভগেনি প্রিমাকভ বলেছ্ছন，এ হামলা সুস্পষ্ট জাতিসং্ আইনের পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন，এ হামলা বিশ্ব শাষ্তির अস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরমাণু অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি＇সল্ট দুই’ এর অনু্মাদন অनির্দিষ্টিকালের জন্য স্থগিত করেছ্নে। রাশিয়া হামলাকারী দু’দেশ থেকে তাদের রাষ্ট্রেদূতকে সরিয়ে এনেছে। রাশিয়া বढেছে，ইরাকে এ হামলার জন্য দু＇দেশকে চরম মূল্য দিতে হবে। সিরিয়ায় মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ ও মার্কিন পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। निন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে চীন，ভারত，বাংলাদেশ，পাকিস্তান， नিবিয়া প্রতৃতি দেশ।
8 দিনের বিমান হামলায় ইরাকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।＇অপারেশন ডেজার্ট ফক্স’ নার্ম পরিচালিত বিমান ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় দৈन্যের চেয়ে ১০ বুণ বেশী বেসামরিক লোক নিহ্ত হয়। ইञ（বৃট্ন）－মার্কিন হামলার লক্ষ্য ছিল ইরাকের ৯৬ টি সামরিক স্থাপনা। এর মধ্যে ৭৩টি স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে বলन তারা দাবী কর্ছে। ইরাকী ভাইস প্রেসিড্রেন্ট তাহা ইয়াসিন রামাযান বলেছেন， ইরাকে রামাযানের প্রথম দিনে তারাবীহ নামাযের সময়ও এ निষ্ঠুর হামলা চালাनো হয়। হামলায় ৭৩ জন नোক মারা গেছ্ন । আহত হয়েছে হাযার হাযার মানুষ। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেল বলেन，হামলার ফলে ইরাকের ব্যালাষ্টিক ক্ষেপনাস্ত্র কর্মসূচী অন্তত ১০ বছর

পিছিয়ে গেছে। স্থাপনা ছাড়াও ইরাকী গার্ড বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান।
ইরাক বলেছে，চার রাতে ইサ－মার্কিন মোট 88৬ টি ক্ষেপনাত্ত্র নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে তারা ১২১ টি ক্ষেপনাত্ত্র ভূপাত্তি করেছে। যুক্তাষ্ট্র ও বৃটেন জানিয়েছে，তাদের কেউ आহত হয়নি। 8 দিনের হামলায় উভয় পক্ষই বিজয় অর্জনের দাবী করে।
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকে ইঅ－মার্কিন হামলার ক্ষয়ক্ষতি নির্দপনের জন্য বৈঠক আহবান করেছে। আরবলীগও অনুক্রপ বৈঠক आহবান করেছে। এদিকে ধারণা করা হচ্ছে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্ত্ত্ব ও আগ্রাসীর বিরুদ্ধে র্রুখতে রাশিয়া，চীন，ভারত এক্টি ত্রিমিত্র বলয় গঠন করতে याচ্ছে। তিন দেশ ইতিমধ্যে এরকম কিছ్ করতে রাयী হয়েছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া－ভারত আগামী ১০ বছরের জন্য সামরিক চূক্তি করেছে।
আাবার্রো হামলাঃ সর্বশেষ গত ২৮শে ডিসেম্বর’৯৮ যুক্তরাষ্ট্র ইর্রাকের উপর আবারো ক্ষেপণাা্ত্র হামলা চালিত্যেছে। অরে 8 জन ইরাকী সৈন্য निহত ও १ জন आহত হয়েছে। ইরাকের সরকারী বার্তা সংস্থ্ ‘ইনা’র থবরে বনা হয় তুরক্ক থেকে উড়ে आাসা শত্র বিমানণুলো থেকে এ হামলা চালানো হয়। অবশ্য লজনে বৃটিশ প্রতিরক্ণ মত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানান，ইরাকী বিমান বিধ্ণংসী কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের পর এই হামলা চালানো হয়।

## জ্রगশ－মার্কিন সম্পর্কেন্র অবনতি

সম্প্রতি ইরাকে ইস－মার্কিন হামলায় র্রুশ－মার্কিন সম্পর্কেন চরম অবনতি ঘটেছে। বিশ্লেষকদের মতে প্রাথমিক ভাবে এই পরিস্থিতি পারমাণবিক নিরল্রিকরণ চুক্তি প্রত্যাখ্যানের মত পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এদিকে রাশিয়া কৌশনগত দিক বিবেচনায় এনে প্রত্শিশাধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে পারমাণবিক শख্তি হ্রাসকরণ সংত্রান্ত চুক্তি＇সল্ট দুই’ অনুম্মোদন অনির্দিষকালের জন্য স্গীিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুশ পার্লামেন্টে ডুমায়（পার্লামেন্টের্ন নাম）এ সিদ্ধান্ত नেয়া হয়।
র্পুশ প্রধানমন্ত্রী ইঢ্যেeてেনি প্রিমাকভ জোরালোতাবে এ হামলার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন，ইরাকের বির্থুদ্ধে এ হামলা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। প্রেসিডেণ্ট বরিস ইয়েলৎসিন বিনা উস্কানিতে বাগদাদের উপর ইহ্গ－মার্কিন হামলা জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লংঘণ বলে বর্ণনা করেছেন।

## ইর্রাককে অন্র্র দেয়া উচিত

-निকোলাই বাবুরিন
ক্রুশ পার্লামেন্ট ডূমার ডেপুটি স্পীকার নিকোলাই বাবুর্রিন বলেছেন, রাশিয়ার এখন ইরাককে সমরষ্ক্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা উচিত। তিনি বলেন, রাশিয়ার অস্ক্র সর্木বরাহ ইরাককে সুসজ্জিত কর্রবে। তার সমর শক্তি বাড়াবে। ফললে বিদেশী আগ্রাসনের বিরুপ্ধে ইরাক শক্তিশালী প্রতির্রোষ গড়ে তুলতে পারবে।

## শিখ্র শাস্টি প্র্রস্তাব

ইরাকে ইঙ-মার্কিন হামনা বন্ধের জন্য প্রতিদিন শত শত চিঠি পান জাতিসংঘ মহাসচিব কফি आনান এত চিঠির ভিড়ে একটি চিঠি তার নজর কেড়েছে। চিঠি পাঠে অভিভূত হন তিনি। निউইয়র্কের 8 বছর ১১ মাস বয়সী বালক লকাস ওলসন ডাফি আনানরে লিখেছে, 'দয়া করে ইরাকের প্রেসিডেন্টের সন্গে কथা বলুন, উপায় বের করে শান্তি স্থাপন কর্পন ।' কফি আনানও লুকামের চিঠির জবাব मिয়েছেন ধন্যবাদ জানিয়ে। তিনি উত্তরে লিখেছেন, ‘এতটুকু বয়সের কেউ শাত্তির কथা বলোছে দেখে আমি আনন্দিত। ইরাক এবং বিশ্বের সর্বত্র শাত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য आ়ামি কঠোর পরিশ্রম করার প্রতিজ্ঞা করছি।’

## যুক্তরাষ্ট্রের ক্মমা প্রার্থনা

ইরাকের উপর আকাশ হামলা চালানোর সময় একটি লক্ষ্যষ্ট ক্ষেপণান্ট্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এই ক্ষেপণাা্ত্রটি ইরানের একটি সীমান্ত শহরে আঘাত হানে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তেহরানে সুইজারল্যাঞ দূতাবাসের মাধ্যমে খুররমশাহর শহরে ক্ষেপাশ্ত্রটি পড়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। উল্লেথ্য, সুইজারল্যাঙ দূতাবাসই ইরানে যুক্তরা鹿র প্রতিনিধিত্ব করছে। ইরানী পার্লামেন্ট অবশ্য এর ক্ষতিপুরণ দাবী করেছে।

## "কলির্র অবতার' একটি বিস্ময়কর তথ্য

সম্প্রতি এক বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেছেন ভারতের হিন্দু পত্তিত অধ্যাপক বেদ প্রকাশ। তিনি এক নিবক্ধে বলেছেন, ‘হিন্দু ধর্মগ্থন্থ বেদ যাকে ‘কলির অবতার’ বলে উল্মেখ করেহে এবং হিন্দুরা যাকে পূজা দেবে বলে প্রতীক্ষায় রয়েছেন তিনি আর কেউ নন- তিনি মুসলমানদের সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী মুহ্মাদ ইবনে আক্দুল্লাহ (সঃ)।
হিন্দি ভাষায় সম্প্রতি এ বইটি প্রকাশিত হওয়ার সক্গে সক্গে সারা ভারত জুড়ে לৈ ঢৈ ऊুু হর়ে গেছে। গ্থন্থটি সমপ্র

ভারতে স্বনামধন্য আটজন পত্তিতকে দেয়া হয়েছিল। তারা ব্যাপক গবেষণার পর বইটি সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য-এ সিদ্ধাল্তে পৌছেন।
পজ্তিত বেদ প্রকাশ তার গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতার পেছনে হিন্দুদের পবিত্র গ্থন্থ বেদ থেকে ৯টি যুক্তি তুলে ধরেছেন।
১. বেদে উল্লেথ আছে যে, সমগ্য বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য ভগবানের শেষ মেসেঞ্জার নবী হবেন ‘কলির অবজার’। পণ্তিত প্রকাশ বলেছেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রেই কেবল এটা সত্য বলে প্রমািতত হয়।
२. হিন্দু ধর্মের বাণী অনুযায়ী ‘কর্রির অবতার’ জন্দপ্রহণ করবেন একটি দ্বীপদেশে এবং এiটা সেই আরব ডূখ্ যা ‘জাজিরাতুন आরব’ বলে পরিচিত।
৩. হিন্দুদের পবিত্র অন্থ্ ‘কলির অবতার’ -এর পিতার নাম ‘বিষুू ভাগত’ এবং মাক়্ের নাম ‘সোমানির’ উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতিতে ‘বিষ্ণুর’র অর্থ আল্মাহ এবং ভাগত-এর অর্থ দাস । সুতরাং আরবী ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় আল্মাই’র দাস (আব্দুল্মাহ) এবং ‘সোমানিন’-এর অর্থ সংস্কুতিতে শান্তি ও সুস্থিতি। আরবীত যার অর্থ ‘অমিনা’। এদিক থেকে দেখা याয়, बেষ নবী মুহাশ্মাদ (সঃ)-এর পিতার নাম ছিল ‘আব্দুল্মাহ’ এবং মাফ্যের নাম ছিল ‘আমিনা’।
8. হিন্দুদের বড় বড় পণ্থে উল্নেখ আছে শে, 'কলির অবতার’ জলপাই ও থেজ্রে দিয়ে জীবন নির্বাহ করবেন এবং তিনি হবেন সত্যবাদী ও সৎ। পध্তিত প্রকাশ বলেছেন, এটা একমাত্র মুহাপ্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত।
«. বেদে উল্লেv রয়েছে বে, ‘কলির অবতার’ জন্মগ্হণ করবেন তার দেশের সবচেয়ে সম্মানিত বংশে। এটাও সত্য बে মুহাম্পাদ (সঃ) মক্কার অত্যন্ত সন্মানিত উচ্চবংশ কুরাইশকুলে জনাপ্রহণ কর্রেছিলেন।
৬. কলির অবতারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছছ, ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজ্জ দূত মারফত’ পর্বত ত্যায় তাকে শিক্ষদান কর্নবেন। এক্ষেণ্রেও এটা সর্বৈব্ব সত্য। মক্কায় মুহাম্মই (সঃ) একমাত্র ব্যক্তি যাকে হিরা পর্বতের তহায় আল্মাহ দूত জিবরাদল মারফত শিক্ষাদান করেছেন।
१. হিন্দুরা বিপ্যাস করেন, ভগবান ‘কলির অবতার’কে এমন একটি দ্রুতগামী ঘোড়া দেবেন যা দিত্যে তিনি বিপ্ধ চরাচর এবং সপ্ু আসমান/স্বর্গ ভ্রমণ করে বেড়াবেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বুরাকে বরে ‘মেরাজ’ গমন কি তাই প্রমাণ করে না?
b. হিন্দুদের ধর্মপ্রন্থসমূহে এ কथাও উল্লেখ আছে যে, ‘কলির অবতার’কে স্বয়ং ভগবান শক্তি দান করবেন এবং

সাহাय্য করবেন। আমরা ब্রকথা জানি যে, বদদের্র যুক্ধে আল্মাহ তার ফ্রের্তাদের দিয়ে মুহামাদ (সঃ)কে সাহায্য পাঠিয়েছেন এবং শক্তি যুগিয়েছেন।
৯. হিন্দুদদের ধর্মপ্রন্থসমূহে এ কथাও উল্লেখ রয়েছে যে, ‘কলির অবতার’ ঘোড় সওয়ার, তীর চালনা এবং তলোয়ার বাজ্রিতে খুবই পারদর্শী হবেন। এক্ষেত্রে পগ্তিত প্রকাশের মন্ত্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুচিবেনার দাবী রাখে। তিনি লিখেছ্ছন, ঘোড় সওয়ার্ীী, তীরবাজি, তলোয়ারবাজির দিন অনেক আগেই শেষ হয়় গেছে। এখন আধুনিক যুগ্গের অস্ত্র সম্ভারে রয়েছে ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান, বন্দুক। সুতরাং তীর, ধনুক, তলোয়ার সজ্জিত সেই ‘কলির অবতার’-এর অপ্কো কর্রা হরে বোকামী। প্রকৃত বাস্তবতার, 'কলির অবতার’-এর কথা যেভাবে আমাদের ধর্মপ্রন্থসমূহে টল্লেখ আছে, তা পরিষ্কারভাবে মুহাশ্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যার উপর নাযিল হয়েছিল পবিত্রগ্থন্থ আল-কুরআন।
-নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাখ্যাহিক ‘বাংলা পত্রিকা’র ১৬-১-১৯৯৮ সংখ্যা থেকে সংকন্লিত।

## রাখে আল্লাহ মার্রে কে?

চার বছররের শি ভম। ট্রেন দুর্ধটনায় आলৌকিক ভাবে বেঁচে গেছে সে। গত ২৯ নভ্লেম্ব’৯৮ ভারতৈর পাঞ্জাব রাজ্যে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় তার বাবা-মা সহू অন্যান্য আশ্রীয় স্বজন নিহ্ত হয়। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বগিটিন সকলে নিহ্ত হলেও অ্ম অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়। ধ্রংসস্তুতের মধ্যে তার কান্না ওনতে পেয়ে উদ্ধার কর্মীরা ইস্পাতের ধ্নংসাবশেষ এসিলিটিন টর্চের সাহাব্যে কেটে তাকে উদ্ধার করে। তারা অভমকে ভান্গা কাঠঠর ভ্মকের নীচে ঔয়ে থাকাবস্থায় দেথতে পান বলে জানান।

## চোরাচালানীর ফাঁসি

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে গত ৫ ডিসেম্বর’৯৮ দু’জন চোরাচালানীর ফাঁসি হয়েছে। ১৯৯২ সানের জুনাই থেকে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কয়েক কোটি ডলারের পণ্য চোরাচালানের দায়ে সুপ্রীম কোর্ট এদের মৃত্যুদ্ত দেয়। এ দু’জনের একজন একটি কম্পিউটার কোম্পানীর ম্যানেজার, অপরজন অফিস ক্রার্ক।

## ৩৩ ভাগ ইউর্রোপীয় সাম্প্রদায়িক

ইউরোপে গ্থত এক দশকে বিদেশী বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা আশংকাজনক বিস্তৃতি ঘটেছে। এক-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় নিজ্জেদের সাম্প্রদায়িক বলে স্বীকার করেছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমর্थন পুষ্ট একটি নতুন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পর্যবেল্ষণ সংস্থা সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ কব্রে। সংস্থা’র জরীপ প্রত্তিদেনে বলা হয় যে,

জনসাধারণের মনোভাবের উপর গত বছর পরিচালিত জরীপের সজ্গে ১৯৮৯ সালের জনমত যাচাই এর তুলনা করে দেখা যায় মে, ১৯৮৯ সালের চেয়ে ১৯৯৭ সালের জর্রীপ জনগণের উদ্বেগজনক মনোভাব আরও বেশী প্রতিফলিত হয়।
জরীপ সেন্টার জানিয়েছে, জনমত যাচাই-এ ৩৩ শতাংশ লোক খোলাাখুলি বলেছ্ছ, 'তারা বাস্তবে সাম্প্রদায়িক অথবা খুবই সাল্প্রদায়িক’।
নিজ্জেদের অবস্থা জানাতে পিয়ে তারা আরও বলেছে, তারা এজে অসন্তুষ্ট। ভবিষ্যৎ नিয়ে তারা ক্রুমেই নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতে কু করেছে এবং বিদেশীদের বিপজ্জনক বলে মনে করহছে। এ কারণে বিদেশীরা অনভ্তিপ্রেত। জরীপে আশির দশকের শেষে লৌহ যবনিকা পতন্নের পর পূর্ব ইউরোপ থেকে আগ্রদের বিব্রুদ্ধে জাত্তিগ ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির তুলनाমूলক চিত্র ফুটে ওঠঠ। এঢে বলা হয়, পূর্ব ইউরোপীয় দেশকুলির্ন বংশোদ্ফ্য় নাগরিকের অবাধে গ্রহণ করে नেয়ার হার ক্রুইই হ্রাস পাক্রে। জার্মানীতে পূর্ব ইউরোপীয়দের গ্গহণের হার এক দশকেরও কম সময়ে তিনগ্তু জ্রাস পেয়েছে।

## বিত্বে প্রতিদিন ২ হাযার নোক স্থন মাইনের শিকার্র

বিশ্বে স্থল মাইনের কারণে প্রতিদিন ২ হাযার লোক বিড্ন্ন্ন পরিস্থিতিতে মারাশ্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্ হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকে পজ্ুু হয়़ দিন কাটায়। যারা বেঁচে থাকেন, তাদদর্ন শারীরিক ক্ৰ নিক্যেই রেঁচে থাকতে হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে, স্থীল মাইন বিক্কোরণের শিকার অধিকাংশই বেসামরিক লোক।
উল্লেখ্য, স্থল মাইন সংক্রান্ত 'অটোয়া’ চুক্তিত্তে কানাডা বৈঠকে ১৩৩ টি দেশ স্বাক্ষর করে। ৫৯ টি দেশ চূক্তি অনুমোদন কর্রেছে। বাংলাদেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর দানকারী দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ।

## জোর কর্রে স্বরস্বতী বন্দনা গাওয়ানোর জের-








 পরেণের বিপুল সংখ্যক মু মলিম অধিবাসীর মধ্ধা Cোডের

সঞ্চার হয় এবং তারা সে নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। একজন মুসলিম আলেম কোন ক্কুলে এ নির্দেশ বলবৎ করা হ’লে সেঈান হ’তে শিক্ষর্থীঢদর সরিয়ে নেয়ার জন্য মুসলিম অভ্ভিভাবকদের প্রতি আহ্ণান জানান।

## বাবর্রী মসজিদ ধ্बংস দিবসে ২ হাযার গ্থেষতার

গত ৬ ডিসেম্বর’৯৮ বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে বিক্ষোভরত ২ হাयার ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাদের আটক করা হয়। বাবরী মসজিদ ধ্ধংসকারীদের বিচারের দাবীতে তারা সারা ভারতে কান্ো পতাকা উত্তোলন, সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশ তাদের সভা ও মিছিলে বর্বর হামলা চালিয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে তাদের গ্থেফতার করে।

## প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১১ মাসে কতি ৯ হাযার কোটি ডন্গার

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ১৯৯৮ সালের প্রথম ১১ মাসে সারা বিশ্বে কমপক্ষে b হাযার ৯শ' কোটি ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। বিপত বছ্ন অলোতে ফ্ষতির পরিমাণ ক্ ছিল। আশির দশকে ক্ষতির পরিমাণ ছিন ৫৫০ ডলার, ১৯৯৬ সালে ৬ হাযার কোটি ডলার। তার চেয়ে 8৮ শতাংশ বেশী ক্মতি হয়েছে এবার।
ওয়ার্ড্ডওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সালে আবহাওয়া জনিত দুর্মোগে মানুম্েের উপর যে সরাসরি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা ছিল ভয়াবহ। খসড়া হিসাবে ৩২ হাযার লোক মারা যায় এবং কমপক্ষে ৩০ কোটি লোক ছ্নিমূল एয়। প্রাকৃতিক দুর্মোগের মধ্যে ছিল হারিকেন মিচ, চীन ও বাংनাদেশে বন্যা এবং কানাডা ও ইংল্যাד তুষার ঝড়। ওয়ার্ধ্ডওয়াচ জানায়, বাংলাদেশে এবারের শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩৪ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ৩ কোটি লোক গৃহহীন হয়েছে, ১০ হাযার মাইল রাত্তা ক্ষত্গিস্থ হয়েছে এবং ধান উৎপাদন ২০ লাথ টন কম হয়েছে। ১৯৯৮ সালের সবচেয়ে বড় দুর্যোগটি ছিল চীনের ইয়াংস নদীর বন্যা। এতে প্রায় ৩৭ শ’ লোক মারা যায়। বাড়ী ছাড়া হয় ২২ কোটি ৩০ লাখ লোক, आর্থিক ক্ষতির পর্মিমাণ তিন হাযার কোটি ডলার।

## 

## মানব বিষ্বহসী মাইন সরবরাহ করছে ইরান

-তলিবান তথ্যমন্ত্রী
ইরান তালিবান বিরোধী आফপানদের কাছে মানব বিধ্ধংসী মাইন সর্ববরাহ করছে। তালিবান কর্ত্থপক্ষের তথ্য ও সং\%্কৃতিমत্রী মাল্পা আমীর খান মুত্তাকি বলেছেন, সম্প্রতি তাকহার প্রদেশের বাগ্গি যেনায় ইরানে নির্মিত মোট 800 টি মাইন উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে। তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, যখন বিশ্ব সম্প্রদায় মাইনের উৎপাদন ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য প্রচারাভিয়ানকে জোরদার করছে ঠিক সে সময়ে ইরান আফগান বিরোধীদের মাইন সরবরাহ করছে।

## বসनিয়ায় আরও একটট গণকবর

বসনিয়ার পকিম শহরের ‘পদভিদাসা’ গ্রাম সম্প্রতি আরও ১টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বসনিয়ার বিষ্ঞানীরা পদভিদাসা গ্রামের তুহায় কংকালের স্যুপ দেখতে পান। সেখানে হাযার হাযার কংকাল পড়ে আছে। বসনিয়ার সাড়ে ৩ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সার্বরা ‘ওমরাস্কা’ বন্দী শিবিরের বহ মুসলমানকে এ ঔহায় এনে হত্যা করে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

## মালয়েশিয়ার অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে

মালয়েশিয়ার প্রধানমत্ত্রী মাহাথির মুহাষ্মাদ বলেছেন, মালয়েশিয়ার অর্থনীতি আবার পৃর্বের অবস্ছায় ফিরে আসার ইঞ্গিত বशন করছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্দারের ক্ষেত্রে দেশটি এ অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থানেই থাকবে। সম্প্রতি নিজ দেশের এক অন্ঠ্ঠানে মাহাথ্রির এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার অধীনে यেসব নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে, তা এখন কার্যকর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৯ সালেই আমরা ব্যাপক অগ্রগতি ঘটাতে চাই। এক তথ্থ্যে প্রধানমন্তী বলেন, বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ 80 হাযার বৈধ বিদেশী শ্রমিক এবং $b$ লাখ ৫० হাযার অবৈধ বিদেশী শ্রমিক মালয়েশিয়ায় কাজ করছে।

## ইন্দোনেশিয়ায় ১০ কোটি গর্রীব

এশিয়ায় অর্থননতিক সংকট ত্রু হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ায় গরীব লোকের সং্থ্যা চারণ্ণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশট্ত্তে ১০ কোটি লোক দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। একজন মন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে জার্কাতায় প্রকাশিত আনতারা সংন্হা'র একটি রির্পোটে এ কথা বলা হয়েছে। সামাজিক

কার্যক্রম দফতর জানিয়েছেন, গত জুলাই হ’তে ওরু অর্থনৈত্তিক সংকটের ফলে ইন্দোনেশিয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০ কোটিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় ২০ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বর্তমানে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে আছে।

## এইডস বাড়ছছ পাকিস্তানে

পাকিস্তানে এইড্স রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাযার থেকে ৬০ হাযার বनে জানা গেছে। পাকিস্তানের ন্যাশনাল এইডস প্রোগ্রামে'র ম্যানেজার বারজিস মাহজার কাযী সম্প্রতি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিশ্থে প্রতিদিন প্রায় ৭ হাযার তর্রুণ-তর্রুণী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্थাৎ বছরে ২৬ লাখ। অनৈতিক জীবন-যাপন পরিহার করে ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের অনাকাঙ্খিত এ রোগের্র কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারে বলে মাহজার কাযী অভিমত প্রকাশ করেন।

## ऊां बिल्डाक

## আল-মার্রকাযুল ইসলামী জাস-সালাফী

 নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।১ম व্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যষ্ত অর্তি ফব্রম বিত্রণ ఆ জমা थহণঃ ১লা অেব্রুঁ্যারী সোমবার হ’তে ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার পर्यत्ত।

> ভর্তি পরীহ্ষাঃ ১১ই ফ্ব্রুঁয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায়।

## य्याभाध्याभ

অध্যम्क
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

## 

## সাগর্রের মাছে পারদ

ইলিশ সহ বজ্ছোপসাগরের মাছে পারদ পাওয়া গেছে। তবে তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে। এ তথ্য জানিয়েছেন সাভারের পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ডঃ এম আলমগীর সহ 8 বিজ্ঞানী সাগরের ১০ জাতের মাছে পারদ বা মার্কারি পেয়েছেন। মাছ্গুলো হচ্ছে ইলিশ, ভেটকি, চাগ্গা, পাহ্গাশ, লাক্ষা, চোক্ষা, কাত্লা, ऊড়া চিংড়ি, মাইট্যা ও তাপসী। পারদের পরিমাণ‘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থৃা’র বে้ষে দেয়া নিরাপদ মাত্রার ভিতরেই রর্যেছে।
ডঃ আলমগীর জানান যে, বঙোপসাগরে পারদের সঞ্চয় তুলনামূলক ভাবে বেশী। পারদ বা মার্কারী মানুষ ও অন্য প্রাণীর জন্য সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থ। গত দু’দশক যাবত পরিবেশে পারদের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি খুবই গুুত্র পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামুদ্রিক জীবে পারদের সঞ্চয়ন্নর পরিমাণের হার নক্ষ্য করা হচ্ছে। তিনি জানান যে, সাগরে পারদ আসে নদী নালা থেকে। বৃষ্টির পানি, পয়ঃনিষ্ষাশন ও শিল্প বর্জ্যের মধ্যে পারদ থাকে। তা অসে পড়ে নদী-খালে। বজোপসাগরের পারদের উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারতসহ বিশাল অঞ্চল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ কর্রে সিলেট ও চট্টপ্রামে পারদ বর্জ্যের পরিমাণ জানা নেই। তবে ভারত অঞ্চনে বছরে ১৮০ টন পারদ পরিবেশে ছড়ায়। উপমহাদেশের নদীঞুলো পারদ বয়ে এনে বজোপসাগরে জমাচ্ছে।

## কিডনির পাথর অপসারণে নয়া কৌশল

সিন্দুর একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কিডনির পাথর অপসারণে নয়া কৌশল উদ্জাবন করেছে। নিরাপদ এ কৌশল প্রয়োগ করে কিডনির পাথর অপসারণ করা হলে রোগী দ্রুত সেরে উঠবে। দি সাহ্গু ইনস্টিটিউট অব ইউরোলজি অ্যান্ড ট্রাষ্সপ্পান্টেশনের (সিউট) পরিচালক ডাঃ আদিব রিজভি সিউট্রে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের প্রথম অধিবেশনে একথা বলেন।
তিনি জানান, পারকিউটেনাস নেপ্রোলিথোটোমি নামের অই অপারেশন পদ্ধতিটি বেশ নিরাপদ এবং সহজ। একটি মসৃণ সুচ চামড়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে খণ খণ্ণ কিডনির পাথর অপসারণ করা যায় সহজেই। তার ভাষায় এটি কেবল নিরাপদই নয় বরং শিফরা এর থেকে অতি দ্রুত আরোগ্য পেতে পারে। তিনি জানান, এ প্রক্রিয়ায় কোনো জটিলতা নেই। যেসব যন্ত্রপাতি প্রচলিত আছে তার উন্নয়ন ও প্রয়োজন নেই। ডাঃ ব্রিগেডিয়ার ছাদিক মুহাম্মাদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, রোগ নির্ণয়ের উত্তম পদ্ধতি অনেক জটিলতা দূর করতে সহায়তা করে।

## 



## আমীরে জামা‘আতের্ন গাইবাশ্ধা এ জয়পুর্রহাটট

সফ্ব্স
কমপ্পে উৰ্রোধনঃ গত ৩রা ও 8ঠা ডিসেম্বর"৯৮ বৃহস্পতি ও ক্রবার গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানার অন্তর্গত শিমুলবাড়ীতত তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত আল-মা'হাদ ওমর আল-খাত্ত্বাব (রাঃ) মাদরাসা, মসজ্জিদ ও ইয়াতিমখানা কমপ্লুব্স উদ্বোধন উপनক্ষ্য আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ‘আহলেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাষ্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যোগদান করেন।
দু‘দিন ব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কমপ্লেক্স-এর দাতা সংস্থা ‘এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী’ বাংলাদেশ अফিসের পরিচালক আবু আব্দুর রহমান আল-হাজরাজ ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ আবু খুবায়েব। ‘आহनেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্দ अনুষ্ঠিত প্রথম দিনের সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাথেন, 'কেन্দ্রীয় দারুল্ল ইएতা' সদস্য ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা আখতার্তুল आমান, সিরাজগঞ্জ যেনা ‘আन্দোলন’র সভাপতি অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
‘আহলেহাদীছ আन्দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদौন সুন্नীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিন বাদ আছর পুনরায় সম্মেলন তরু হয়। প্রধান অতিথির ভাযণে মুহতারাম আমীরে জামাআত সকলকে আল্মাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অरि পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছছর সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আল্মাহ্র অহি-ই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস। মানুষ্েের রায় সর্বদা অভ্রান্ত নয়। যেকোন বিষল়ে অફি-র সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বटन মেনে নিতে হবে। তিনি আহলেহাদীছদ্রের অতীত ইতিহাস উল্মেখ পূর্বক বলেন, যুগ পর্প্পরায় «র্ম্র নাদে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছরাই কথ্থা বলেছে। ফলে তাদেরকে নানা অত্যাচার ও নির্यাতন সश্য করতে হয়েছে। বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম ফটটছ না। যারাই পবিত্র কুরআন ও ছशীহ হাদীছের কथা বলেन তাদের উপরেই নেমে आলে বिর্ভিন্ন প্রकाর निर्याতन। তাদেরকে লা-মাयशাবী, ওয়াহ्হ্হাবীএমনকি কাফের বলত্তও লোকেরা কুঠ্ঠাবোধ করে না। এমনকি কখनো তাদেরকে চাকুরীष্যুতও করা एয়़। তিनि বলেन, घ्बীनদার आरলেহাদীছ আলেমদের काषেই কুরান-হাদীছ निরাপদ্য। অन্য आলেমদের নিকটে

নয়। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছইীহ হাদীছকে নিঃশত্তভাবে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্যের आহবান জানান।
দ্বিতীয় দিনের সর্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ‘আহ্লেহাদীছ আन্দোলন বাংলাদেশ’-এর নায়েবে আমীর अध্যক্ষ আক্দू ছামাদ, সাरिত্য 3 পাঠाभाज সম্পাদক মাওनানা মুহাম্মাদ মুসनিম, খুলनা যেनা आক্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলাना জাহাঈ্র অলম, সাতক্ষীরা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্দ আহ্মায়ক মাওলানা শামসুদ্দীन সিলেটী ও মাওলানা আক্দুস সাত্তার ত্রিশালী প্রমুখ।
সন্মেলনের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, 'आহলেহাमীছ আदन्मालन বাংनाদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম। সন্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেন্রা শিল্পী গোঠী প্রধান মুহাম্মাদ শকীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।
यসষ্জিদ টढ্রাষনঃ cই பিসেম্বর শनিবার সকালে মুহ্তারাম আমীরে জামাআত শিমুলবাড়ী থথকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে জয়পুরহাট যেলার যোনাপাড়া গ্গামে পৌছেন এবং তাওহীদ ট্বাষ্ট (রেজিঃ)-এর নৌঁজন্যে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করেন। তিনি উপন্থিত মুছল্মীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন।
সूধী সমাবেশঃ একই দিন বাদ আছর জয়পুরুহাটের ‘কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স’-এ এক সুধী সমাবেশ অनুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'आত বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের দ্বারা যা ইচ্ছে ঢাই করানো সম্ভব। পাপ মোচনের আশায় বিশেষ দিবসে বিশেষ একটি ধর্মের লোকেনা নগ্ন দেহে নদীতে গোসল করে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই। কারণ তাদের বিশ্ষাস হ’ল, এই দিন नগ্g হর়় নদীढত গোসল করে উढঠ आসতে পারলে अতীতের সকन পাপ মাক হয়ে याবে। দूর্ভাগ্য, মুসनমানরাও আজ ধর্মীয় বিশ্বাসের কার্ণণই মীলাদ, কিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি-চেহলাম সহ অসংখ্য বিদ'আাতী অनूष्ठান করে থাকেন। ইসলামী শরীয়তে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত মানুমের নিকট এই আবেদন রাখেন যে, আপনারা যে আমলটি করছছন এ বিষয়ে একবার যাচাই-বাছাই করে দেখুন এর সত্যাসত্য কতটুকু? তিनि বলেন, ‘আহলেহাদীছ আन्দোলন’ এদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রথম শর্ত আরোপ করেছে আক্বীদার পরিবর্তন। তিনি বলেन, आক্কীमা 3 आমলनর পরিবর্তন্নে মাধ্যমেই সমাজ্েে সার্বিক পরিবর্তন সष্ভব। পরিশেষে তিনি $এ$ কমপ্লেক্স পরিচালना কমিটিন সভাপতি হিসাবে কমপ্লেক্স-কে ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন এবং ছানাতের সময় দোকানপাট বক্ধ করে জামাআআতে অংশগ্থহণের জন্য সকল দোকানদার 3 ব্যबসায়ী ভাইদের ষ্রতি আহবান জানান।


তাঁর এই আহবানে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হবে বলে কমিটির সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও উপস্থিত সকলে তাঁকে আপ্বাস দেন।
উল্লেখ্য, তাওश্\ীम ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্য निর্মিত নীচতলায় 8 ২টি দোকান সমबয়ে ‘কালাই আহল্লোহদীছ জামে মসজিদ কমপ্পেক্সটি’ গত ৬ সেপ্টেম্বর’৯৮ মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধন করেছিলেন। মসজিদ ও সুধী সমাবেশ পরিচালনা করেন ‘আহনেহাদীছ আল্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামাআতের সফর্র সঙ্গী ছিলেন, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, কেন্দ্রীয় ৩রা সদস্য এস, এম, মাহমূদ आলম, ‘যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্দ আহবায়ক মাওনানা শামসুদ্দীন সিলেটী, খুলনা যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঈীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা যুবসংছ্ের সভাপতি মাওনানা আপ্ুল মান্নান প্রমুখ।
ঋুলবাড়ী সম্মেলনঃ জয়পুরহাট সফর শেষে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ঢাঁর সফর সঙীদের नিয়ে পুনরায় গাইবা⿸্ধা রওয়ানা হন এবং গোবিন্দগঞ্ থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ী ইশা‘আতে ইসলাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার ২৩তম বার্ষিক সর্মেলনে যোগদান করেন। 'বাংনাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমানে মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার মুহাক্দিছ ও কেন্দ্রীয় দাব্রুন্ন ইফ্তার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদের সভাপতিত্দে অনুষ্ঠিত এ সঙ্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের সফর সঙ্গীদের প্রায় সকলেই বক্তব্য রাখেন । উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রচলিত রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন এবং দেশের সন্ত্রাস নির্ভর দলীয় রাজনীতির পরিবর্তনে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান ।

## কুর্রান ও হাদীছের পক্ষে বক্তব্য রাখায় ফয়েय প্রহ্ণঃঃ

গত 8ঠা ডিসেম্বর রোজ ক্রবার ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ নবাবগঞ্ঞ সাংগঠনিক যেনা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ ফয়েযুয যোহা শহরের ছাইপাড়া জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় তিনি শবেবরাত সহ প্রচলিত বিভিন্ন বিদ আত পরিহার করে ছহীহ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সকল মুছল্লীর প্রতি আহ্বান জানান। তার এই বক্তব্যে বিদ‘আতপন্থীরা ক্ষিপ্ত হয় ও রাস্তায় একা পেয়ে তার ওপর চড়াও হয় এবং তাকে মারাশ্মকভাবে আহত করে। উল্মেখ্য, ঐ দিন সন্ধ্যায় তারা মসজিদ সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মাদ সায়ফুল ইসলামের বাসায় হামলা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনায় যুবসংঘের যেলা नেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় আহ্ৰেহাদীছ জনগণ

বিদ‘আতপ ্কীদের বিরুক্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, পরবর্তীতে এই ধরণের যে কোন ঘটনার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

## আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা-র্প ঢাকা মহানগর্রী শাথা গঠন

গত ১৬ই ডিসেম্বর’৯৮ বুধবার বাদ আছর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছু যুবসং্ম’ ঢাকা মহানগরী অযিসস ২২০ বংশাল রোড ২য় তলা-য় সূধী সমাবেশ এবং ৩য় ও 8 र्थ তলায় মহিলা সমাবেশ অनूष्ठिত হয়। आरজেহাদীছ आন্পোলন বাং্লাদেশ-এর ঢাকা যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্দে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ‘ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা’ বিষয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে আহসেহাদীছ আক্দোল্ন বাং্নাদেশ-এর মুহ্ছারাম আমীরে জামাআত ডঃ মুহাশ্মাদ আসাদूম্টাহ आল-গাকিব উপমহাদেশশ ইসলামের আগমন ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আক্দোলনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুল্গে ধরেন এবং উনবিংশ শতক্কে ফেলে আসা জিহাদ আন্দোলনকে পুনরায় জাগিয়ে তুুে আপোষহীনভাবে ও যেকোন মূল্যের বিনিময়ে আহললহাদীছ আन্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি মা-বোনদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর মহিলা ছাহাবীদের অনুসরণে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানান ও এব্যাপারে মহিলা সমাজ্জকে জাগিয়ে তোলার জন্য জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান। ভাষণের শেষ পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত মা-বোনদের প্রেরিত অনেকগুলি লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জনাব আयীমুদ্দীন ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঢাকা যেনা আহবায়ক হাফ্যে আব্দুছ ছামাদ ও হাফেয মুহাম্মাদ শামসুল হক।
মুহততারাম আমীরে জামা‘আতের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ৩য় তলায় মহিলাদের সমাবেশ পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অত্তিথি বাংনাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্তা-র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা তাহেযুন্ন নেসা সূরায়ে আছর থেকে দরসে কুরআন পেশ করেন ও তার আলোকে অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্মাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন $ও$ ছহীহ হাদীছের আলোকে মা-বোনদেরকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান। এ্রস্্গে তিনি রাসূলুল্মাহ (ছাঃ)-এর পাঁচটি নির্দেশ অনুযায়ী জামাআতবদ্ধ জীবন গঠনের মাধ্যমে এবং সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ্জের মূন ভিত্তি পারিবারিক ইউনিটগুলিকে ইসলামের দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহিলা সমাজের


প্রতি আহবান জানান। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আহবায়ক কমিটি মনোনয়ন প্রদান করেন।-
আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার ঢাকা যেলা কমিটিঃ

| ১. শামসুন্নাহার | : | আহবায়ীকা |
| :---: | :---: | :---: |
| ২. নাজনীন आখতার | : | যুগ্ম আহবায়িকা |
| ৩. দিলারা মুসলিম | \% | সদস্যা |
| 8. ছালেহা আলম | \% | " |
| ৫. মনোয়ারা ইসলাম | : | " |
| ৬. রোকেয়া বেগম | : | " |
| ৭. যেবা রহমান | : | " |
| ৮. নৃরুন্নাহার | : | " |
| ৯. জুফিয়া খাতুন | : | * |

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিলেট যেলা আহবায়ক কमিটি গঠন
গত ১৯শশ ডিসেম্বর’৯৮ ইং শনিবার বাদ এশা জৈন্তাপুর থানার অন্তর্গত সেনগাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গে অনুষ্ঠিত ইসনামী সম্মেলন শেষে বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত আহলেহাদীছ ভাইদের পরামর্শক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্নাহ আল-গালিব সিলেট যেলা আহবায়ক কসিটি গঠন করেন। সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক মাওলানা আব্দুছ ছামাদ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থেকে ওরুত্ৰপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। আহবায়ক কমিটির সদস্যবর্গ নিম্ন木্রঃ
আহবায়ক- মাওনানা মুহাম্মাদ মীযানুর্র রহহমান
यूभ্দ आহবায়ক- মাষ্টার্গ শयীকুর ব্রহমান মूनीব হোসায়েন এবং অন্যান্য সদস্যগণ।
প্রকাশ থাকে यে, মাওলানা মীযানুর রহমানের পরিচালনায় অनুষ্ঠिত উক্ত ইসলামী সন্মেলন্ন প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম आমীরে জামা'আত দেশে ইসলামের নাম্ প্রচলিত বিভিন্ন শির্ক ও বিদ आতী রসম-রেওয়াজ থেকক তఆবা করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের आলোকে জীবন গড়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বিশেষ করে দেশের আলেম সমাজ ও যুব সমাজকে সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে আল্মাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিক্তিক ইসলামকে ব্যক্কিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান।
সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ বলেন, নির্তেজাল ইসनামী সমাজ বিনির্মাণের দৃঢ় শপথ নিয়ে আাহলেহাদীহ জান্দোলন বাংনাদেশ সুদূন প্রসারী পরিকষ্পना নির্যে यাত্রা ऊরু করেছে। তিনি মুরব্বীদেরকে অত্র সংগঠন্ন যোগদান ও সার্বিক সহযোগিত করার আকুল आবেhন জানান। উক্ত সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন বাৎণাদেশ

আহলেহাদীছ যুবসংঘ, বাংनাদ্দে আহলেহাদীহ মरिলা সংহ্হা ও সোনামণি সংগঠনে যোগদান করে মুরব্বী, মহিলা, ছাত্র ও যুবক এবং ১৩ বছরের নীচের সোনামণিদদরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহবান জানান।
উল্লেথ্য যে, সেনগাম নিবাসী মাষ্ঠার শফীকুর রহমানের বাড়ীত মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর্র সঙ্গীগণ আত্থিথ্য গ্রহণ করেন ও উক্ত বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে আমীরে জামাআততর ন্ত্রী বাংনাদেশ आহबেহাদীছ মহিना সং亏্তা-র মানनीয়া সভানেত্রী মুহতারামা তাহের্পন নেসা ‘ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ত ও কর্তব্য’ সম্পর্কে ঔুরুত্তৃপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বিশেষ করে আহলেহাদীছ মা-বোনদেরকে প্রগতির নামে সৃষ্ট তথ্থকথिত নারীবাদী সংগঠন সমূহ থেকে এবং ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন তাকৃনীদপন্তী 3 বিদ আতী সংগঠন সমূহ থেকে বেরিল়ে এসে আাহলেহাদীছ আন্দোলন্নে যোগদান করে সত্যিকারের ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনে অবদান রাখার আকুন আবেদন জানান।

## আহল্নেহাদীছ আন্দোলন বাংনাদেশ-এর চট্টগ্রাম যেনা আহবায়ক কমিটি গঠন

আহবায়ক- মুহাম্মাদ ছদদ্রুল আনাম যুগ্ম আহবায়ক- মুহাম্মাদ আক্রুর রহহমান সদস্য- মুহাম্মাদ যিয়াউল হক, মুহাষাদ জসীমুদ্দীন ও অন্যান্যগণ।
প্রকাশ থাকে যে, গত ২১শশ ডিসেম্বর’৯৮ ইং সোমবার উত্তর পত্পোর টিএসপি কলোনীতে জনাব ছদद্পল আনামের বাসাতে প্রথম ছিয়ামের ইফতার অনুঠ্ঠানে আমন্ত্রিত সুধীদ্দের সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ডः মুহাষ্মাদ অসাদूझ্লাহ জাল-গালিব বাংলাদেশে ইসলামের দুয়ার বা ‘বাবুন ইসলাম’ হিসাবে চট্রামের অযু্তুত্দ বর্ণনাকালে বলেন যে, ইসলামের প্রথম যুগেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম্রের মাধ্যমে চট্ট্রাম বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ঐ সময় আরাকান ছিল আরবীয় মুসলিমদের প্রথম জনপদ। সেই যুুে মুসলমানদের মধ্ধ্য প্রচলিত চার মাযহাবের কোন অস্তিত্̨ ছিন না। কোন শির্ক ও বিদ'আতেরও প্রচলন ছিল না। তারা निরপেক্ষडাবে কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছ অनুयায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতেন। আরাকানে তারা নিজেদের নির্বাচিত ‘আমীর’ বা সুলতানের মাধ্যমে শাসিত হতেন। তৎকালীন বাঙালী মুসলমানদের হাদীছের প্রতি নির্ভরতার নমুনা হিসাবে আজও কোন কিছ্ হারিয়ে গেলে আমরা বলি, 'জিনিসणिর হদিস পাওয়া গেল না’। দূর্ভাগ্য বে, বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানগণ 8 র্থ শতাব্দী रিজরীতত সৃষ্ট চার মাयহাবকে ফরয গণ্য করেছেন ও সেই সাথে নিজ্জেদের রচিত বিভ্ন্ন শির্ক ও বিদ আতী রসম-রেওয়াজ জুড়ে দিয়ে ইসলামকে পাচমিশালী ধর্মে

পর্রিণত করে ফেলেছেন। ফলে চট্টগ্রাম মহানগরী আজ কবর ও মাযারের নিরাপদ ও বিনা পৃঁজির ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আরাকানী মুসলমানরা আজ বৌদ্ধ অধ্যুষিত অত্যাচারী মায়ানমার সরকার কর্তৃক নির্यাতিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জিহাদী মনোভাব নিয়ে শির্ক ও বিদ‘আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদি ব্রপকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।
অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে অংশগ্গহ করেন "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর অন্যত্ম তরা সদস্য আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক আগ্গাবাদ শাখার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস, এ, এম, হাবীবুর রহমান, ঝাউতলাস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ।

## সাক্কাত সৃত্যুর হাত থেকে সপরিবারে বেঁচে গেनেন মুহৃতারাম आমীরে জামা‘আত

'আহলেহাদীছ আক্পোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুষ্লাহ আল-গাপিব ১০ দিন ব্যাপী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সাংগঠনিক সফর শেষে গত ২৬শে ডিসেম্বর’৯৮ ঢাকা থেকে কোচ যোগে সপরিবারে রাজশাহী ফেরার পথে সিরাজগঞ্জের বালুকুল নামক স্থান্ এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। তিনটি কোচ সমক্ষিত এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ২৩ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের কোচ সমক্বিত এই এক্সিডেন্ট-এর খবর ওনে সিরাজগঞ্জ যেলা সংগঠনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অতঃপর তারা ঢাঁকে দুর্ঘটনাস্থ্ল থেকে কামারখন্দ নিয়ে यান। সেখানে তিনি সিরাজগঞ্জ যেলা ‘আন্দোলন’-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব রফীকুন ইসলাম্মর বাড়ীতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। এদিকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম টেলিফোনে দুর্ঘটনার সংবাদ তনে মাইক্রো নিढ়় দ্র্ত ঘটনাস্থলে যান এবং মুহতারাম আমীরে জামাআত ও তাঁর পরিবার রাত সাড়ে ১০ টায় রাজশাহী প্ৗীছেন। বর্তমানে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ফালিল্ধা-হিল হাম্দ।
lপ্রকাশ থাকে যে, আমীরে জামা‘আত ও তাঁর পরিবার তুলনামুলকভাবে সামানাই আঘাত পেয়েছেন। এমনকি তাদের মাল-সামানেও কেট হাত দেয়নি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ায় এবং জানে-মানে সপরিবারে হেফাযত করায় আমরা আল্মাহ্র করিয়া আদায় করছি'।-সম্পাদক]

-দাद্পন্লা ইফতা হাদীছ ফাউণ্ণেন यাৎनাफে
প্রশ্ন (১/৫১)ः ক্কে यদি মৃত ব্যক্তির জন্য দো 'खा চায়, তাবে সধ্थिলিত ভাবে দো‘আা কর্রা যাবে কি? এয? হালাত শেষে নিজ্জেদের অনাহ স্সরণ করে জাঙ্লাহর কাহে সধ্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো‘আা করা যাবে कि?।

$$
\begin{aligned}
& \text {-নृরুল ইসলাম } \\
& \text { গ্রামঃ বুইতা, ডাকঃ বাটরা, } \\
& \text { थানাঃ কলারায়া } \\
& \text { यেলাঃ সাতক্ষীরা। } \\
& \text { । } \\
& \text { তাজুল ইসলাম } \\
& \text { নারায়ণগাজ। }
\end{aligned}
$$

ঊত্তব্মঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীন থেকে বিফুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য দো‘আ চাওয়া হ'লে সম্মিলিত ভাবে না করে প্রত্যেকে একাকী দো'আ করবেন।
নবী করীম (ছাঃ) মৃত ব্যক্তির দাফন কার্य সম্পাদनের পর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদেরকে এই বলে নির্দেশ দিতেন-'তোমরা তোমাদের (সদ্য মৃত) ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং সে যেন (প্রশ্নের জওয়াব দানে) দৃঢ় থাকে, সেজ্যন্য প্রার্থনা কর’। -আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার 'জানাযা’ অধ্যায়; '丬ৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ’ অনুচ্ছেদ; 8 र्थ খজ পৃঃ ৬৯। ছালাত শেযে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা নবী কর্রীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। অনুক্রপভাবে ছালাত শেষে একাকী হাত উঠিয়ে मোআ করার নিয়্যমও নবী করীম (ছাঃ)-এর বিফদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এખুলি বর্জনীয়।
প্র্ন্ন (২/৫২)\& মহিলাযা জানাযার ছানাত আদায় করতে পাঢে কি? यদি পার্রে, চবে কিভাবে আাদায় কন্নবে?
-মুহাম্মাদ আশেক আলী
সাং বাজে ধনেশ্বর
আত্রাই, নওগা।

উত্তব্গঃ মহিনাগণ জানাযার ছালাত আদায় করতে পারবেন। তারা একাকী কিংবা পুরুষ্ষের জামা‘আতের সাথেও

পড়তে পারেন।
জামা‘আত্রে সাতে পড়ার দলীলঃ হযরত উমর (রাঃ) উৎবা-র জানাযা পড়ার জন্য উম্মে আব্দুল্লাহ্র অপেক্ষা করেছিলেন। -সাইর়েদ সাবিকৃ, ফিকহ্থস সুन্নাহ 'জানাযা' অধ্যায়, ১ম খণ্ণ পৃ: ২৮২।
একাকী পড়ার্ দসীলঃ সা‘দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, ‘তোমরা তাকে মসজিদে প্রবেশ করাও, যাত্ আমি তার উপর ছালাতে জানাযা আদায় করতে পারি’। -মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬, ‘জানাযা’ অধ্যায়; ‘জানাযা নিয়ে চলা ও তার উপর ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।
প্রশ্ন (৩/৫৩): রাসূনুল্লাহ (ছা৪) বজেছেন, 'তোমরা বড়
 মাযহাব ব্যতীত অন্য সমষ্ত মাযহাব অতি m্রুদ্র, তষন চার মাयহাবের পায়র্ীবঢছই নবী করীী (হা:)-এর উক্ট एকুম পালন সষ্ষব হবে। নচচৎ গোমরাহ 3 ব্রা্ট দনে পড়তে হবে (ছাইফুল্ন মাযাহ্বে ১২১ পৃঃ)। ‘বে উহা হতে দূরে সরবে, সে জাহানামে পতিত হবে'
 দৃষ্টিতে বড় জামা‘অাতের অর্থ কি জানতে চাই।

- মুহাম্মাদ মুর্তযা

সাং রায়দৌলতপুর কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।
উন্টরঃ প্রথমতঃ ‘ছাইফুল মাযাহেব’ বইয়ে সঙ্কলিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। -দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত ১/৬২ পৃঃ হাদীছ নং ১৭8 ও তার টীকা।
দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি পবিত্র কুরআন -এর নিম্নোক্ত আয়াতটির বিরোধী। যেমন আল্মাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'যদি আপনি অধিকাংশ জগদ্বাসীর অনুসরণ করে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো ণধু কল্পনার অনুসরণ করে ও অनুমান ভিত্তিক কথ্থা বলে’ (আন‘আম ১১৬)।
তৃতীয়তः উক্ত হাদীছটি নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। যেমন রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের ম<্্য অপরিচিত অবস্থায় সূচনা লাভ করেছিল এবং অচিরেই সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএ্রব সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক नোকের জন্য’। -মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯ ‘আমান অধ্যায়;'কুর্যান ও সুন্নাহকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা' অনুচ্ছেদ: ।
এক্ষণে তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য উক্ত বইয়ের

হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও এতে চার মাযহাবকে বড় জামা'আত ঘোষণার কোন দनীন নেই এবং তা দ্বারা চার মাযহাবের পায়রবী কর্াও বুঝায় না।
কারণ প্রথমতঃ চার মাযহাব একটি দল নয়, বরং চারটি দল। দ্বিতীয়তঃ চার মাযহাব 8 र्थ শতাব্দীর নিन্দিত যুগে সৃह্টি। এর বহু পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল প্রকৃত অর্থ্থে বড় জামা 'আত। তৃতীয়তঃ আব্দুল্মাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দনই বড় দল, যদিও তুমি একাকী इও’। -ইবনু আসাকির সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত ১/৬১ ఫৃঃ টীকা নং『।
অতএ্য যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী তারাই প্রকৃত অর্থে হক পন্থী এবং তারাই হ"ল বড় দল। আর তাঁরা इ’লেন- সালাকে ছালেহীন ও আয়েম্মায়ে মুহাদ্ছিছীন এবং তাদের অনুসারী প্বকৃত আহলেহাদীছগণ।
প্রশ্ন (৪/৫৪)ঃ জামার আববা $ఆ$ আাষার মৃছু্যন্ন পর্ন ইমাম হাহেব জানাযার হালাত পড়ানোর সময় बামাকে তাঁদের কাযা ছানাত অাদায় কর্যার্र জন্য. দায়িতু অর্পन কর্রেন এবং आামি টজ্জ দায়িত্র बरণ কর্রি। এখ্ন জামার প্রশ্নः আমি কিডাবে ট্কু ক্বাযা ছালাত জাদায় কর্রব? কুর্ান $৩$ হাদীছ্রে আলোকে সমাধান দিতে ঋুশী হব।
-মুহাম্মাদ ইয়াদ আনী মোল্লা গ্রামঃ বহরমপুর জিপিও-4000 রাজশাহী।

উন্তবঃ ইমাম ছাহেব আপনাকে ক্ধাযা ছালাত আদায় করার দায়িত্ব দিলেন আর আপনি তা গ্রহণ করলেন। প্রশ্ন হওয়া উচিৎ ছিল বে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হ’তে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না?
यাই হোক মাত ব্যক্তির অছিয়ত ও নযর পুরণ করার ব্যাপারে হাদীছ পাওয়া যায়। এমনিভাবে দোআ ও ছাদাক্ফা জায়েয হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ছালাত ও ছিয়াম যদি তা অছিয়ত বা নयর না হ'য়ে थাকে তাহ’লে মৃতের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে, এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন, 'কেউ কারু প্ক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না’।-মুওয়াত্ট্যা পৃঃঃ ৯৪; নাসাঙ, আলবানী, মিশকাত ‘ক্টাযা ছওম’ অনুচ্ছেদ, হা/২০৩০, ফাৎহ্ন বারী $3 S / S د \odot$ ףৃঃ। অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকনে সে কথা আলাদা।

প্রশ্ন (৫/৫৫)ঃ ওয়াক্য লিল্লাহ কৃত বই, যান্ন গাঢয় নেষ্যা পাকে ‘বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য’, ণ বই বিক্রয় করে অর্থোপার্জন কज্গা যাবে কি?

-কামাল আহমাদ ২০ আব্দুল आयীय রোড কাযীপাড়া, যশোর-9800।

উত্তর্রঃ ওয়াক্ফ কৃত বই বিক্রি করা যাবে না এবং এই পন্থায় কোন অর্থ উপার্জন করাও বৈধ নয়। কেউ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করলে তা অবৈধ বা হারাম হবে। কারণ রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এক মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানের উপরে হারাম হ’ল তার ইইয়্যত, মাল ও রক্ত...'। - আলবানী, ছशेश তिরমিযী হা/১৫৭२। অन्য হাদীছে এরশাদ হয়েছে, 'তোমর্যা যুলম করো না। সাবধান! খুশীমনে দেওয়া ব্যতীত এক জনের মাল অন্য জনের জন্য হালাল নয়’ -বায়হাক্৭ী, দারাকুৎনী, আলবানী, ছহীহ জামে ছগীর হা/৭৬৬২; ঐ, ইরওয়াউল গানীল হা/১৪৫৯।

 มহহ্র্ত্র মধ্যেই সৃষ্টি করতে পারতেন। এর কতটুষু ক্রুজান $ও$ হাদীছে পাওয়া যায় বিষ্তারিত জানানে ৬পকৃত হ্।
-বাক্টী বিল্মাহ সোনাবাড়িয়া সাতকীরা।
উত্তর্নঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল, শরীয়তের যেকোন आদেশ-নিষেধ শিরোধার্य করা। ঐ আদেশ-নিভেধ প্রবর্তনের কারণ জানা আবশ্যক নয়। বরং তা মাথা পেতে মেনে নেয়াই আবশ্যক। মুমিনের পরিচয় প্রসংণগ আन्बार বলেन, 'มুমিনের কथা হ’ল এই যে, यখन তাদের মধ্যে ফায়ছালার জন্যে আল্লাহ 3 তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্নান করা হয়, তখন তারা বলে যে, आমরা ঔনলাম ও মান্য করলাম’ (নূর ৫১)।
আকাশ মণ্ডলী 3 পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করার রহশ্য নবী করীম (ছাঃ) -এর পক্ষ থেকে আমরা অবগত হ’তে পারিনি। তবে কোন কোন তাফ্সীরকার এর কারণ দর্শিয়েছেন নিম্নভাবে-
১- ইমাম কুরতুবী বলেন, সপ্তাকাশ ও যমীনকে মুহ্রুর্তের মধ্যে সৃজনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্মাহ ছয়দিনে সৃ尼 করেছেন বান্দাদেরকে নট্রতা ও সকল কিছু ধীর স্থিরতার মাধ্যমে সম্পাদন করার শিক্ষাদানের জন্য। -তাফসী6র কুরতুবী ৭ম খণ্ড 280 পৃ:।
২- সাঈদ বিন জুবায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা‘আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহহ এক নিমিষে সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায়

ধারাবাহিকতা ও কর্ম পক্কতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছয়দিন ব্যায় করা হয়েছে। -মাআরেফুল কুরআন, প゙: 88®।
ง- ছর্যদিদে এজনাই সৃষ্টি করেছেন শে, আল্গাহ্র নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর একটি সময় সীমা (निর্দিষ্ঠ মেয়াদ) আহছ। -কুরতুবী ও শাওকানী দ্রষ্৪ব্; তাফসীরে কুরতুবী (৭/১80); ঢঃ মুহাম্মাদ সুলাইমান আক্দুল্লাহ, যুবদাতুত্ তাফস্সীর পঃ: २०১, এহয়াউত্তুরাস কুয়েতঃ কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশ থাকে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির উক্ত কারণণ্তু अनूমান মাত। এজন্যই প্রখ্যাত তাফসীরবিদ আবূ হাইয়ান বলেন, আল্লাহ্র সৃষ্টি করা এক মুহূর্ত্ত অথবা দীর্ঘ সময় ধরে এতে তাঁর কুम্গত্তের দিক থেকে কোনই পার্থ্য নেই। এর কারণ দার্শাज্মা, यেমন কোন কোন

 চাই না। মহান আল্লাए जक्क ভাবে 9 विষढ़ে জ্ঞান





 মহিলাটির पিতীয় বিढ়ে হয়। কন্যो সख্তানটিও ২য় স্बামীज বাড়ীত बালিত-পালিত इ"চত थাকক बব!
 थाকক। এघनि করে কन्যা সষ্তানটি বাবালিকা इढ়ে উঠ।। চथन চান্ন বিয়ে পড়ানোর্গ সময় यमि निষ্জ পিতার নাম উজ্লেখ না করে যিनি লালন-পালন করেছ্ছে তার্ন নাম উজ্লেণ করে বিয়ে পড়ানো হয়, চবে ঢা শর্রীয়ত সম্মত হবে কি? কুর্ান-হাদীহের জানোকে সঠিক টত্তরদানে বাধিত কর্রবেন ।
-মুহাম্মাদ আদ্সুল হান্নান
মৌভাষা খলীফার বাজার
রংপুর।
টস্তর্নঃ ম্যেয়ের বিবাহ পড়ানোর সময় মেয়ের পিতার নাম উল্লেখ করাই শরীয়ত সম্মত। তবে মেয়ের পিতার নাম উল্লেখ না করে چ্ধু মেয়ের নাম উল্লেখ করনেও বিবাহ শদ্ধ रয়ে যাবে। - আবুদাঊদ, আদ্দারারিল মাযিইয়াহ পৃঃ ১৭৫ (জমঈয়তে এহইয়াউত্তুরাস আল-ইসলামী কর্তৃক ছাপা)। এমনকি মেয়ের নাম উল্লেখ না করে বড় बেয়ে, ছোট মেয়ে ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হ’ল, ঐ অবস্থায় বরের নিকট কিংবা বরের অভিভাবকের নিকট পাত্রীর পূর্ণ

পরিচিতি থাকতে হবে। হ্যরত "আইব (আঃ) মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, " কন্যাদ্বয়ের একজনককে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই...'(ক্বাছাছ ২৭)।
नবী করীম (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, (যার निকটে বিয়ের মোহর দেয়ার মত কিছুই ছিলনা। তবে কুরআন শরীফের কিছ্হ সূরা জানা ছিল) 'তোমার সাথ্থে মেয়েটির বিবাহ দিয়ে দিলাম কুর্ন -এ্র সূরা হ’ঢে या তোমার কাছে আছে তার বিনিময়ে’। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২ 'বিবাহ' অধ্যায়; 'মোহর' অनুচ্ছেদ।
প্রम্न (b/৫b): ক্রর পাকা করা হারাম। কিন্তু জামাদ্দের্র এামে ৎকটি গোরস্থান আছে বেড়াবিহীন। ফলে গর্রए, ছাগম, মানুষ সেঋানে গিয়ে পেশাব পায়খানা করে। आমি টহা সংর্রক্ষণের জন্য কবর্তস্থানের চান্র গাশে পাকা করাত্র ইম্হা করেছি। एহীহ হাদীছ মুতাবেক এরাপ করা চলবে কি-না জানিয়ে বাধিত কর্রবেন।
-ভাঃ আব্দহ ছামাদ
অধ্যু, বঋড়া হোমিওপ্যাধিক মেড্রিকেন কমেজ, বঋড়া।
উত্তন্নঃ সংরক্ষণের জন্য গোরস্থানের চার পার্প্বে পাকা করা বা বেড়া দেওয়া শরীয়ত সম্মত। তবে বিশেষ একটি কবরকে কেন্দ্র করে নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্নাহ (ছাঃ) निষে४ করেছেন, কবরে চুনকাম করতে, এর উপর লিখতে এবং একে পায়ে পদদলিত করতে। - আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু যাজাহ, আলবানী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ, হাঃ/১৭০৯।
ঊক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করা অনুচিত। সুতরাং গোরস্থানের চারপার্শ্রে পাকা করা বা অন্য কিছু দিয়ে বেড়া দেওয়া জায়েय।
প্রশ্ন (৯/৫৯)\& ড্রির চ্রল টঠালে কি ঔনাহ হবে? কুর্যান ఆ ছহীহ হাদীছ घারা জজয়াব দানে বাধিত করববন।

> -নাম প্রকাশে অনিষ্রুক

বি, 9 (অनाর্স) ইংরেজী, সরকারী আযীযুল হক বিষ্ণঃ কলেজ, বগুড়া।
ঊত্তরঃ আল্লাহ্র স্ষ্টিকে পরিবর্তন করা কবীরাহ গুনাহ। এর্দপ পরিবর্তন কারীর উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন। তবে চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি যেঞ্লো সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ এসেছে সেক্লি ব্যতিরেকে। হযরত আব্দুল্মাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ई’তে বর্ণিত তিनि বলেন, "আল্মাহ তা'আলা লা'নত করেন এমন সব নারীর ঊপর যারা অপরের অজ্গে উক্שि করে এবং নিজ্েের অন্গেও করায়, যারা কপাল বা ঙ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরুু ও এর ফাঁক বড় করে এবং যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পাল্টিয়ে দেয়’। এসময়

জনৈকা মহিলা ইবনে মাসউদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করুল, আমি ওনতে পেলাম आপনি নাকি এমন এমন নারীদের লা‘নত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের উপর লা নত কর্বব না যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন?....। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোষাক’ অধ্যায় হা/88৩১। অনেকে চুল কাটা ও উপড়ানোকে পৃথক মনে করে এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকে ঙ্রুর চুল ঊপড়ানো নিষেধ হলেও কাটাকে জায়েय মনে করেন। এটি ঠিক নয়। কারণ দু’টির ফনাফল এক।
প্র (10/৬০)\& জানাयার ছালাত্ত জারবীত নিয়ত করচে হবে না বাংলায়? यদি জারবীত করঢত হয়,
 বাধিত করুবেন।

> -ছাইফুল ইসলাম
> টেলিফোন এ্্রচচজ
> সিরাজগঞ্জ।

উত্ত্রঃ সকল ওভ কাজের তরুতে নিয়ত করা যর্ররী (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১)। নিয়ত অর্থসংকল্প করা। জানাযার ছালাতে হোক বা অন্য কোন ছালাত বা ইবাদত্ হোক, মুখে আরবী বা বাংলায় নিয়ত পড়া বিদ‘আত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনোই নিয়ত উচ্চারণ করেননি।
জানাযার সময় ইমাম ছাহেবরা মুছল্লীদেরকে নিয়ত পড়ার জন্য মুখ্থ যে আরবী নিয়ত তিয়ে थাকেন, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বরং মুছল্মীদেরকে জানাযার দৌ'আ মুখস্ত করানো উচিত।
প্রশ্ন (১د/৬১): বর্তমানে বাজারর রে-বের্রংয়ের জায়নামায পাওয়া যায়। সেল্িতে ছালাত আদায় কর্যা জায়েय হবে কি? কুরান ও ছহীহ হাদীহ छারা বুঝিढয়ে দিলে উপকৃত হ্য।
-ওবায়দুন ইসলাম
শিবগঞ্জ, বক্গড়া।
উজ্জর একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে এর্দপ জায়নামাযে ছালাত আদায় করা জায়েয। তবে একাগ্গতা বিনষ্টের আশংকা থাকল্লে এ ধরণের জায়নামায পরিত্যাগ করা ভাল। यেমন হযরতত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে কিছ্ম চিহ্ ছিল। তিনি সেই চিহ্নে দিকে একবার নযর করলেন এবং হালাত শেষ করে বললেন, চাদরটি প্রদানকারী আবু জাহুমের নিকট नিয়ে যাও এবং তার আম্বেজানিয়া’টি (এক প্রকার চিহ্ বিহীন কাপড় যা শামদেশে তৈরী হ'ত) निয়ে এসো। কেননা এটি এখনই আমাকে আমার

## 

ছালাতে একাগ্রতা হতে বিরত রেখখছিল। -তুখারী, มুসলিম। বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর চিহ্নের দিকে নযর করছিলাম। অথচ তখন আমি ছালাতে। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটি আমাকে গোলমালে ফেলবে। -মিশকাত ‘ছালাত’ অধ্যায়; ‘সতর’ অনুচ্ছেদঃ হা/৭৫৭। টক্ত হাদীছ হতে বুঝা যায় যে, এর ফলে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে ছালাতে এমন কোন জিনিষ ব্যবহার করা উচিৎ নয় যা ছালাতের একাপ্রতা বিনষ্ট করে।
প্ল ( $22 / ৬ 2):$ আামাদের এনাকায় বিবাহ পড়ানোন্র সময় মসজিদের ঘদ্রীব বা কোন মোল্লাকে দেযা যায় দর কষাকষি কর্রে বর পক্ষের नিকট পেকে টাকা আদায় করে। এর্রপ দর কষাকষি শর্রীয়তে বৈষ কি? অथবা যদি বর পক্ষ স্কেচ্মায় কিছ্র টাকা-পয়সা প্রদান করে, ঢাহ'নে কি ঢাব্রা চা ্্রহণ করতে পারে? হহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।
-মমতাজ বিবি মাহনপুর, রাজশাহী।
টট্ত্রঃ এর্দপ টাকা আদায় ঠিক নয়। তবে স্বেচ্ছায় টাকাপয়সা প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে পারে। হযরত বুরাইमা (রাঃ) इ'তে বর্ণিত নবী কারীীম (ছাঃ) বলেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। यদি সে পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছ্ গ্রহণ করে তবে তা খিয়ানত হবে’।-আবুদাঊদ, মিশকাত হাদীছ নং -986- সনদ ছহীহ।
উক্ত হাদীছ হ’তে প্রমাণিত হয় বে, vত্রীব বা কোন মোল্লাকে বিবাহ পড়ানোর জন্য ब্য দায়িত্ধ দেওয়া হয়েছে, উক্ত দায়িত্রের বিনিময়ে তিনি তা গহণ করতে পারেন। সাধারণ বা স্বতঃফ্ফূর্তভাবে সম্পাদিত কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় গ্গণ করা উচিৎ নয়, বরং আল্লাহৃর নিকট হ'তে এর জাযা প্রার্থনা করা উচিৎ।
প্রশ্ন (১৩/৬৩): অমুসলিমদের ঢাদের জ্রীতিতে অथবা প্রচিত ইসলামী ন্রীতিতে সালাম দেఆয়া यায় কि? তারা যসি ইসলামী রীতিएে সালাম দেয়, তবে לঅত্রে 'Bয়া আালায়কুমুস সালাম' বলা যাবে কি?

> -হোসনেআরা আফরোয সাং+পোঃ বোহাইল বছুড়া।

উত্তরঃ অমুসলিমদের তাদের রীতিতে সালাম দেওয়া যাবেনা। কেননা সালাম আদান-প্রদান একটি উত্ত্ম ইবাদত। আর ইবাদত ইসলামী রীতি বহির্ডৃত ভাবে পালন করা যায় না। অপরদিকে প্রচলিত ইসলামী রীতিতেও তাদের সালাম দেওয়া যাবেনা। মহানবী ছাল্মাল্মা-হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমরা

ইয়াহ্দ-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবেনা।-বৃখারী, มুসলিম, ‘অনুমতি এ্রহণ’ অধ্যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, आহলে কিতাবদের সালামের উত্তরে ‘ওয়া আলায়কুম’-এর বেশী না বলতে আমাদেরকে বলা रয়েছে।
তবে প্রয়োজনে অপ্রচলিত আরেক ইসলামী রীতিতে তাদের সালাম দেওয়া ও নেওয়া যায়। বেমন- মহানবী ছাল্লাল্লা-হ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পত্রে র্রুমের বাদশা হিরাক্কিয়াসকে সালাম দিত্যেছিলেন। আর তাহ'ন 'আস্সালা-মম আলা মানিত্তাবা‘আল হूদা’।-বুখানী, ‘ইসতিযান’ অধ্যায়। তোমরা যখন মুশরিকদের সালাম দেবে, তখन বলবে 'আস্সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবা-দাল্লা-হিছ ছালেহীন...। -ফাৎহুল বারী ১১ খজ্জ ‘ইসতিযান’ অধ্যায়। অপ্রচলিত ইসলামী রীতিতে তাদের সালাম গ্রহণের রীতিটি হ’ল অধু ‘ওয়া আলাইকুম’ বা এক্বচনে ‘ওয়া আলায়কা’ বলা’। -বুখারী, ‘ইসৃতিযান’ অধ্যায়।
बশ্न ( $38 / 48$ ): आফগানিষ্ঠানে তালেবান $\otimes$ ঢাদের্র বির্রোধীদের মட্যে বে রক্রক্ষ্যী সংঘর্ষ চলছছ, এতে ৬ভয় পক্ষের অনেক লোক মারা যাচ্ছে। সিষ্ুু উভয় প্লই মুসলমান। এদের মচ্যে কাদের নিহত ব্যক্তি
 বাধিচ शब।
> -মুহাম্যাদ ওবায়দ্লাহ চাতরা ইসলামী কালৃচারাল ইনৃসuিটিটট

> শিবগঔ, চাপাই নবাবগझ!

উত্ত্র: পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যুক্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তারাই শহীদ হিসাবে বিবেচিত হবেন, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে মৃত্যুরণ করেন। অথবা ম্বীয় জান-মাল, ह্ঘীন ও পরিবার পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্গাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মম হ্যুবরণ করেন। আল্মাহ বনেন, আল্মাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে অতঃপর মারে ও মরে’ (তওবাহ ১১১)। 'আর শে আল্লাহ্র পণে যুদ্ধ করে অতঃপর সে প্রাণ হারায়, आমি অবশাই তাকে মহা প্রতিদান দিব’ (নিসা ৭৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর্রশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় বা মৃত্যবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ (মুসলিম, মিশকাত ‘জিহাদ’ অধ্যায়, হা/৩৮১১। তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্জি সম্পদ রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ। -হৃथারী, ‘কিতারুল মাयালিম’ হাদীছ সংখ্য ২৪৮০। অन্য বর্ণনায়

রয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মাল রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, ‘য় ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় লে শহীদ, যে বাক্তি স্থীয় দ্ষौन রক্ষার্থ প্রাণ হারায় সে শহীদ (তুহ্ফা-র মধ্যে উক্ত হাদীতছ ‘স্বীয় পরিবার রহ্ষার্থ’’ अংশটিও হাদীছের অংশ হ্রিসাবে যুক্ত রয়েছে)। -তিরামিযী, ‘দিয়াত' অধ্যায় ১ম च‘ত शৃঃ ১90; ছशীহ
 আক্রমনকারী প্রাণ হারালে সে জাহান্নামে যাবে নলে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। -ফাৎহ্ৰল বারী 'মাযালিম' অধ্যায় ৫ম चগ্গ, পৃঃ ১২৪। ওমর ফার্রক (রাঃ) একमা ঋুৎবায়া বলেন, তোমরা বলে থাক যে, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। তোমরা এর্রপ বলো না। বরং ঐ্রকপ বলো যের্রপ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলতেন। সেটি হ"লঃ য়ে ব্যক্তি আল্মাহ্র রাস্তায় মৃছ্যু বরণ কররজছ বা निহ্ত হয়েছে, সে ব্যক্তি শহীদ'। -आহমাদ, সনদ হাসান; ফৎহুলবারী ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
হাদীছে বর্ণিত উল্লেখিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারালে বিশেষভাবে উভয় পক্ষ यদি মুসলমান হয়, তবে সে সম্পক্কে মহানবী (ছাঃ) -এর হুঁশিয়ারী হল "ঊভয় পক্ষেরই হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নাম্ম যাবে’।-বুখারী, ‘ঋমান’ অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা OJ।
উপরোক্ত দলীল সমূহহর ब্রেক্ষিত্ত বলা যায় যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধ যতদিন যাবৎ রাশিয়ার आগ্রাসন প্রতিহত ক্ল্পে জারি ছিল, তত্তদিন যুক্কে নিহত ব্যক্তিদের শহীদের মর্যাদা লাভ্যের আশা করা যায়। কিন্তু आফগানিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধরত যে মুসলিম উপদল তুলো স্ব স্ব ক্ততা ও প্রাধান্য বিস্তার করতে আপোযে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, এই সংঘর্ষে কোন পক্ষেই শহীদের মর্যাদা পাওয়ার আশা করা মুশকিন্ন। তবে তালেবানরা প্রথমতঃ যুদ্ধরত উপদল সমূহকে রক্তপাত বন্ধ কর্র নিজেদের হঠককারিতা পরিহার করে ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা তথ্থা ইসলামী বিধান জারী করার आহবান জানায় এবং এর প্রয়াসও চালায়। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'মুনকার' প্রত্রিরোধ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত শারউ বিধান অনুসারে শক্তি প্রর়যাগের মাধ্যমে উপদল গলিকে নিয়ন্ত্রণ করত্ত ও রক্তপাত বন্ধ করততঃ শারऑ বিধান জারী করার পথে অগ্গসর ₹'তে বাধ্য হয় এবং এ পথে তারা উল্মেখযোগ্য বিজয় অর্জন করে। ফলে তাদদর निয়ন্ত্রিত এলাকায় রক্তপাত বক্ধ হয় এবং ইসলামী আইন তাৎক্ষনিকভাবে বলবৎ করা হয়। উল্মে অ্য, ইতিপূর্বে অন্যান্য উপদলগুলি তাদের নিয়ন্তিত এলাকায় শারঈ বিধান বলবৎ করেছে বলে কোন তথ্য পাওয়া

যায়নি। বরুং তাদের পক্ষ থেকে ইসলামী আইনের বিরোধ্ধিতা করারইই সং্বাদ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় यদি ঢালেবান পক্ষ মাयহাবী সংকীর্ণঢার টढর্ধ উঠঠ निরপেক্ষভাবে কিতাব এ সুন্নাহ্র বিধান বলবৎ করে ও করতে থাক্, ততে ত্তালেবান ইসলামী সরকারের পক্ষে যুদ্কে निर्ত ব্যক্তি শ্তীদ रওয়ার মাশা রাখতে পারে। অन্য উপদল সমূख্खের উচিৎ যুদ্ধ বন্ধ করে তালেবান সরকারে যোগ দিढ়ে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।
 ঋদের ছানাত শেষে ইমাম ছাহেবকে তার্ন পারিশ্রমিক शिসাबে টাকা দেওয়া যাবে কি?
-মুহাম্যাদ নযরুল ইসলাম
প্রভামক,
কালীগক্জহাট কুন্নজ, ঢানোর, রাজশাহী।
টজরঃ কোন্র্দপ বিন্মিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুক্গপ কোন ধর্মীয় আমন সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব छ্বौनী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ কর্রননি (ফুরকান ৫৭)। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজন মত সম্মানী ভাতা নিতে পারবেন এবং জনগণও তাদেরকে সম্মানী হিসাবে দিতে পারবেন। যেমন- আল্লাহ बলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপপক্ষী शীन সে य্যে বিরত थাকে এবং যে ब্যক্তি মুখাপপক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে’ (নিসা ৬)। অবশ্য ইমামতি বা অनুক্রপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িতৃশীল নিয়োগ করা ই’লে তার দায়িত্রের বিনিময়ে সস্মান জনক রুयীর ব্যবস্ত্থা সমাজকে অবশ্যই গহ্ণ করতে হবে। যেমনরাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ কর্রন,
'याকে आমরা কোন দায়িত্রে নিয়োগ করি আমরা তার’ <্রুयौর ব্যবস্থ্ কর্র থাকি। এর বাইরে यদি সে নেয় তবে তা খেয়ানত হবে"। -আবুদাঊদ সনদ ছহীহ. হাদীছ সংখা ৩৫৮৮; মিশকাত, দায়িত্থীীলদের ভাতা অধ্যায়, হা/৩৭8৮। মোট কথা কোন ধর্মীয় আমলের বিनिময় आদায়ের জন্য দরাদরী করা যাবে না। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেথে সর্ব্বাত্তম সম্মান জনক ব্যবস্থা গহণ করতে रবে। নইলে ন্বীন পরাজ্জিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্গগতি লাভ করবে।


[^0]:    ১. মাওলাनা আক্দুস সালাম, মুয়ান্পেমুল মার্রিফাত (খুলनাঃ ১৯৭২) পৃঃ 8।
    
    

[^1]:    ৩. ডঃ মুহাপাদ বিন রবী আল-মাদথালী, হাক্ধীক্বাতুছ ছূফিইয়াহ ( द्विয়াযঃ उयाাকফ মম্ত্রণালয় ১৪১৭ হিঃ) পৃঃ১৩।
    8. হাক্কীক্দাতুহ জূফ্ফিইয়াহ, পৃঃ 38 ।
     ৬. তদেব, পৃঃ ৭)।

[^2]:    ২৬. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত ‘আদাব’ অধ্যায়; ‘আল্মাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ, হা/৫০০৮, ৫০০৯।

[^3]:     गय चe পৃঃ ২৩৯।
     ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত- आলবাनী, হ/\$88১।

[^4]:    
     দ্রঃ आবূদাউদ ‘’দায়নের তাঁকৃবীর’অধ্যায় হা/১১৪৯-৫০।
    8. মিন‘আআত শর্রহে মিশকাত 2/08০-8১ পৃঃ।

[^5]:    
    ৬. তিরমিযী, ‘‘দায়নের ঢাকবীর’ অধ্যায়; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ (বোম্ধেঃ ১৯৭৯) ২য় খ৩ ১৭৩ প্।
    १. তাহাবী ২/৪০১; आলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১১-১২ পৃঃ।

[^6]:    ৮．ইরওয়াউল গালীল ৩／১১২ পৃঃ।
    ৯．বায়হাক্টী ৩／২৯১ পঃ।
    ১০．मिর＇আত শরহে মিশকাত $2 / 080$ পৃঃ।

[^7]:    ＊৩য় বর্ষ，ইসলামের ইচিহাস ও সংষ্কৃত বিডাগ，রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
    
    ব্বিতীয় F尺ৃক্রণ ১৯৯২）পৃঃ ৭।
    
    
     ১ふ৯৮ そ？পৃঃ ©

[^8]:    ৫．ইমাম গায়यानী（রঃ），সिয়াম সাধनা ও শান্তির পাথর অনুবাদঃ মৌঃ ম্মোন্মদ হোছাইন（ঢাকাঃ হাযেযিয়া কুতুব খানা，জানুয়ার্রী ১৯৯৮ そっ）পৃঃ b৮।
    ৬．তদেব।
    १．उদেব।
    ৮．সিয়াম ও রামাयান পৃঃ১।

[^9]:     आन-মার্রকযুল ইসनামী আস-সাধাফী, নওদাপাড়া, র্বাজশাशী।
     পৃঃ २০৫)।
    ২. มूসনাদে জাহমাদ ১/২৯৩ পৃঃ।

[^10]:     আহাদীছ আছ-ছৃহীহাহ হা/৪৯২।
    8. তাফসীत्त ইবনু কাঘীর ২/৭৬৪।

[^11]:    
    
    
    
     ৪/২১৭ পৃঃ; आলবানী সিলসিপাডুল आহাদীছ আছ-হাহীशাহ হা/৩৩১।
    ৬. বায়হাক্ধী ৯/৩৫১; মুসতাদরাক ৪/২8২।
    १. आহমাদ, आাবুদাউদ, তিরমিযী, হাক্কম।

[^12]:    * বাসাঃ आন-হজূরাত, মহাদেবপুর, নওগা।
    ১. आহমাদ; মাওলানা নূর মুহাষ্মাদ আজমী (রহঃ) অনুদিত মিশকাত শরীए, ১/১৮৫, হাদীঘ নং ১৬৮-(৩৬)।

[^13]:    ২. মিশকাত শর্রীফ ১/১৭৮, হাদীছ নং ১৬০-(২৮)।
    ৩. দালীनুল হার্জ ఆয়াল মু'তামের বা হজ্জ ও উমরাহ নির্দেশিকা, মূলঃ গবেষণা, ङৎওয়া, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ, সউদী आরার সরকার, পৃ: 8०, 8১ ও २०।
    8. বুथা木ী, ৯িশকাত শর্রীফ, ৩/১৬৫, হাদীছ নং ১১৭৭-(৬)।
    ৫. দালীলুল হাজ্জ ওয়াन মুতামের পৃঃ ৩৭।

[^14]:    23. ঐ, মিশকাত ২য় ঋ৫, হাদীছ নং ২৪৯-(৬২)।
    ১२. ब, মিশকাত, ২য় *ध হাদীছ নং ৯৯১-(৭)।
     ২৮৯ পৃঃ ২8২।
[^15]:    * ইসলামের ইতিহাস ৩য় বর্ষ (স্যান) রাজশামী বিষ্ধবিদ্যালয়।
    
     ১৯৭৮) প্রथম キ大 পৃঃ ৩২।
    ৩. আধুনিক মধ্যপ্রাচ, প্রথম খষ্ণ পৃঃ ৩৯।

[^16]:    8. আधুनिक মধ্যপ্রচ্য, প্রথম খ*্ট পৃঃ ৬০৩।
    ৫. মাসিক পৃথ্থিবী, জুন’১৮, পৃঃ ৫৭।
[^17]:    ৬. মাসিক পৃথিবী, জুন’৯৮ পৃঃ ৫৭।
    ৭. ইনকিলাব, ৮ অক্যোবর’৯৮ পঃ ৭।
    ৮. দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ ৫ অক্টা বর’৯৮ পৃঃ ৫।

[^18]:     খక্টৃীব，বৃশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ，ঢাকা।

[^19]:    
    
    
    

[^20]:     نتال اللهم علم الهكـة و نى رواية علده الكتابـ

[^21]:    ২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ণ পৃঃ৫৫৮।
    ২৬. মুহামাদ इসাইন আय-याহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিক্রন,
    
    ২৭. বিশ্বনবীীর সাহাবী, ১ম খ* পৃঃ ১০8।
    ২৮. সিয়ারু आ'লাম आন-নুবালা, ১ম च৩ পৃঃ ২৭৭; Biographical Dictionary, v-1, Footnote, p-89.

[^22]:    82．The new Encyclopeadia of Islam，v－1，p－40．
     পৃঃ ২৮০；Hi was appointed governor of Basra by the khalif Ali and remained there for sometimes．
    See：Biographical Dictionary，v－1 Footnote p－89．
    8৩．বিশ্ধনবীর সাহাবী，১ম キ৩পঃ ৯৬।
     পৃ० २१৮।
    8৫．আল－মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন，৩য় থ৩পৃঃ৩১৭－১৮।

[^23]:    ৫২．বিষ্বনবীর সাহাবী，১ম খ＊，পৃঃ ১০৫－১০৬।

[^24]:    ণ৩．যুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন，৩য় অণ，পৃঃ ৬১৯।
    ©8．উসদুল গাবাহ，৩য় খง্，পৃঃ ১৯৩－৯৪।
    © © ，তদেব ；
    ৫৬．নুযহাতুল ফুযালা，১ম ঋঔ，পৃঃ ২৭৯－৮০।
    ৫৭．বিপ্পনবীর সাহাবী，১ম খণ，পৃঃ ১১০।
    © © 8 ． بالطاأف وهو ابن غسس وسبعين وكان بصفر ليـنته، দ্রঃ আল－মুসতাদরাক，৩য় v৩，পৃঃ ৬২৭；তাঁব্র মৃত্যুকাল ও বয়স সস্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম যাহাবী বলেন，৬৭／৬৮ হিঃ ৭১ বৎসর্র बয়সে ইক্তেকাল করেন；توفى ابن عباس سند ثمان او سبع وستين وتبل عاش احدى وسبعين سنة．

